Công Tử Điên Khùng

Table of Contents

# Công Tử Điên Khùng

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Giới thiệu của tác giả: Từ Địa Cầu xuyên việt tới Dị giới đã thấy nhiều, nhưng Lâm Vân của chúng ta lại từ Dị giới xuyên tới Địa Cầu. Điều này còn chưa phải là buồn bực nhất, để cho Lâm Vân phát điên chính là, hắn đang nằm trong một bệnh viện tâm thần. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cong-tu-dien-khung*

## 1. Chương 1: Kẻ Điên Lâm Vân

Thành phố Phần Giang, tỉnh Giang Nam

Phòng 203, tầng 2, bệnh viện tâm thần Thanh An, một người thanh niên có tướng mạo bình thường, sắc mặt tái nhợt đang nằm trên giường, không nhúc nhích.

Hắn gọi là Lâm Vân, nhưng hắn đã không còn là đứa con thứ năm Lâm Vân của gia tộc họ Lâm rồi.

Lâm Vân đến đây đã được ba ngày. Nói chính xác hơn, là đã sống lại tới đây được ba ngày. Ba ngày tuy ngắn, nhưng đủ cho hắn minh bạch tình huống hiện tại của mình.

Lâm Vân vốn là người của đại lục Thiên Hồng. Gia tộc của hắn ở đó là một gia tộc Tu Chân tương đối nhỏ. Đại lục Thiên Hồng là một đại lục có nền khoa học tiên tiến, vượt xa Địa Cầu. Hơn nữa nơi đó còn là nơi tồn tại cả kỹ thuật và Tu Chân. Tu chân ở đại lục Thiên Hồng, là chỉ về những Tu Chân giả, Tu Hồn giả, Tu Khí giả, Tu Vật giả.

Kỳ thực nói trắng ra là, thông qua các cách tu luyện, khiến người tu luyện nâng cao tuổi thọ và năng lực chiến đấu. Mà việc tu luyện cần phải có linh khí. Nhưng ở đại lục Thiên Hồng, linh khí tập trung dày đặc nhất là ở khu vực nhân loại sinh sống. Cho nên thường xuyên có ma thú hoặc dị tộc muốn xâm lược vùng đất của nhân loại. Điều đó cũng dẫn theo những cuộc chiến tranh kéo dài liên miên.

Bởi vì muốn phòng ngự ngoại tộc xâm lấn, cùng với phòng ngự chiến tranh tài nguyên giữa các quốc gia. Cho nên nhân loại trên đại lục Thiên Hồng một bên không ngừng tu luyện năng lực bản thân, một bên không ngừng phát triển khoa học kỹ thuật.

Lâm Vân là người có tính cách sáng sủa, không câu nệ tiểu tiết, làm người cũng rất hào sảng. Hắn chẳng những là chuyên viên nghiên cứu điện tử cấp cao, còn là một chuyên viên nghiên cứu dược vật, một người Tu Tinh.

Tu Tinh là một loại tu luyện thuộc về Tu Vật. Nhưng loại tu luyện này rất ít người thuộc đại lục Thiên Hồng tu luyện. Bởi vì một tu luyện giả, trong thân thế hồn phách phải có đủ Tinh Nguyên. Tinh Nguyên giống như linh căn của Tu Chân giả, hồn căn của Tu Hồn giả vậy. Mà Tu Tinh đến Nhị Tinh, khi luyện tới Ngũ Tinh, lập tức sẽ rơi vào hồn phi phách tán.

Tuy sức chiến đấu của Tu Tinh Giả là mạnh nhất trong tất cả Tu Chân giả. Luyện tới cấp cao nhất là Cửu Tinh có thể phi thăng. Nhưng điều này chỉ có trong truyền thuyết. Trong suốt chiều dài lịch sử của đại lục Thiên Hồng, còn chưa thấy người Tu Chân nào có thể phi thăng, chớ nói chi chỉ là Tu Tinh.

Có đủ Tinh Nguyên rất ít người, nói chi tới việc tu luyện tới Ngũ Tinh. Bởi vì luyện tới Tam Tinh đã là bất khả thi. Trong lịch sử của đại lục Thiên Hồng, Tu Tinh Giả có thành tựu cao nhất chỉ tới Tứ Tinh mà thôi. Hơn nửa cả đại lục Thiên Hồng, công pháp Tu Tinh chỉ có tới Ngũ Tinh. Từ Ngũ Tinh trở lên, cho dù ngươi luyện thành công, cũng không có công pháp để mà tu luyện.

Mà Lâm Vân lại có đủ linh căn cùng Tinh Nguyên, vì vậy hắn quyết định lựa chọn Tu TInh. Cộng thêm trong một lần vô tình hắn tìm được một bộ công pháp Tu Tinh hoàn chỉnh tới Cửu Tinh. Công pháp này do một vị tiền bối đã phi thăng lưu lại. Hơn nữa, trong công pháp này có nói rằng, lực lượng linh hồn chỉ cần luyện qua bức tường Ngũ Tinh, là có hi vọng luyện tới Cửu Tinh. Ngoài ra, bộ công pháp này còn miêu tả rất rõ ràng phương pháp vượt qua bức tường Ngũ Tinh. Kỳ thực chỉ sửa lại phương pháp tu luyện vốn bị hậu nhân làm hỏng mà thôi.

Phát hiện này khiến cho Lâm Vân cực kỳ hưng phấn. Không chút do dự lựa chọn Tu Tinh. Hắn cho rằng, mình chỉ cần vượt qua bức rào Ngũ Tinh, hơn nữa nhất định có thể tu luyện Ngũ Tinh. Nhưng Lâm Vân quả thực đánh giá mình quá cao. Tuy hắn đã tu luyện tới Ngũ Tinh, thậm chí là người đầu tiên trong lịch sử của đại lục Thiên Hồng tu luyện tới Ngũ Tinh.

Bởi vì cái ngày mà hắn luyện tới Ngũ Tinh, Di tộc đột nhiên tấn công. Tại thời điểm Lâm Vân chiến đấu cùng Dị Tộc, lực lượng Ngũ Tinh còn chưa vững chắc bỗng nhiên bộc phát. Mà Lâm Vân cùng Ma thú Dị Tộc bị lực linh hồn khổng lồ áp bách khiến cho hồn phi phách tán.

Điều khiến Lâm Vân cảm thấy may mắn chính là, linh hồn của hắn được hồn lực Ngũ Tinh bao bọc xuyên qua hố đen, sống lại trên một người bệnh tâm thần ở Địa Cầu.

Lâm Vân cười khổ một tiếng. Thân phận này cũng quá hợp một chút. Bởi vì ở đại lục Thiên Hồng, mình cũng có ngoại hiệu là ‘Kẻ điên’. Vô luận là ở phương diện nghiên cứu khoa học kỹ thuật, hay là tu luyện chiến đấu. Thậm chí cả ở về phương diện ‘Tán gái’, hắn đều bị người khác gọi là ‘Kẻ điên’. Hiện tại tốt lắm, thật đúng là sống lại trên thân thể một người điên.

Trải qua ba ngày dung hợp, Lâm Vân đã rõ thân phận của thân thế này và địa phương mình đang ở. Dựa theo trí nhớ cũ của người này, nơi mình sống lại là một nơi gọi là Địa Cầu. Nhưng khoa học phát triển kém đại lục Thiên Hồng tới hai trăm năm. Nói cách khác là rớt lại phía sau.

Mà thân thể này của mình cũng gọi là Lâm Vân. Là một đứa con thứ năm của Lâm Viễn Chương, người đứng đầu của đại gia tộc họ Lâm. Lâm gia có thể coi là gia tộc lớn nhất trong số mười gia tộc của Hoa quốc. Sinh ý chẳng những trải rộng toàn cầu, hơn nữa trong năm vị thủ trưởng đứng đầu trung ương có người của Lâm gia.

Lâm Vân biến thành bệnh nhân tâm thần là về sau, chứ không phải bẩm sinh. Hắn nguyên lai là một thiếu niên hoàn khố hư hỏng, ăn uống chơi gái, đánh bạc, không việc gì là không làm. Nhưng lại không có một chút tài năng gì về kinh doanh hay làm quan. Trong số các công tử ca cùng thế hệ của Lâm gia, cũng không thiếu hoàn khố. Nhưng ít nhất cũng có thể làm chút gì đó, chứ không phải chỉ biết chơi bời.

Lâm Viễn Chương có sáu con trai, ba con gái. Ông ta đối với đứa con chỉ biết bại hoại gia tộc, không có chí tiến thủ Lâm Vân này, càng trực tiếp buông tha. Lâm gia có tài sản lớn, nhưng không thiếu người kế thừa gia nghiệp. Cho nên ba năm trước, ông ta dứt khoát cưỡng bức Lâm Vân cưới một người vợ, sau đó cho hắn một ít gia sản rồi mặc kệ hắn sống chết.

Tuy Lâm Vân không chịu nổi, nhưng Lâm Viễn Chương cũng không tùy tiện cho hắn cưới một lão bà vớ vẩn nào đó. Hoặc là bởi vì chính trị, hoặc là bởi vì một nguyên nhân nào đó, hắn cưới con gái thứ ba Hàn Vũ Tích của Hàn Tranh Bình thuộc Hàn gia, một gia tộc nhỏ đã lụi bại.

Nhưng Lâm Vân vẫn chứng nào tật nấy. Chỉ dùng thời gian một năm, đã đem một điểm sản nghiệp cuối cùng của mình tiêu pha không còn một mảnh. Nếu không phải chỗ ở của hắn là sản nghiệp của Lâm Viễn Chương, không chừng cũng bị Lâm Vân bán đi.

Bất quá, hai năm trước, Lâm Vân đột nhiên phát bệnh. Tuy được cứu chữa kịp thời nhưng sau đó thành khách quen của bệnh viện tâm thần. Một khi phát bệnh là lập tức đánh đập, đốt phá đồ vật xung quanh, giống cho chó điên vậy. Cho nên hắn thường phải tới nơi này ở một tháng, tốt được một chút thì có người sẽ tiếp hắn trở về. Bình thường đều là mẫu thân của hắn mời bảo mẫu mang Lâm Vân trở về chỗ ở của hắn.

Nhưng lần này, Lâm Vân ở đây đã được ba tháng. Tuy nhiên Lâm Vân đã không còn là Lâm Vân ăn chơi trác táng như trước, mà là Lâm Vân của đại lục Thiên Hồng. Lẽ ra phải sớm có người đón hắn trở về mới đúng. Nhưng đợi mãi không có người tiếp hắn trở về. Mỗi ngày chỉ có một hộ tá tới, mang mấy quyển sách mà Lâm Vân đọc xong, rồi đổi cho Lâm Vân một quyển khác.

Về việc biến hóa của Lâm Vân, vị hộ tá một mực chiếu cố Lâm Vân, Hách mụ là rõ ràng nhất. Mặc dù biết bệnh tâm thần của Lâm Vân rất khó khỏi. Nhưng mấy ngày nay, Lâm Vân chẳng những không đánh người, không mắng chửi người, còn gọi mình là bác gái. Còn nhờ mình giúp hắn mang mấy quyển sách cho hắn xem.

Hiện tại, Lâm Vân vừa đọc xong một quyển ‘Giang Nam vật chí’, liền vứt ở trên giường, rồi ngơ ngác nhìn trên trần nhà.

Thân thể này tuy nhu nhược không chịu nổi. Thậm chí gió thổi qua cũng đã lung lay. Nhưng căn cốt ở bên trong rõ ràng lại có Tinh Nguyên. Mặc dù không nhiều như mình ở kiếp trước, nhưng chỉ cần có Tinh Nguyên là có thể tu luyện một lần nữa.

Mặc dù mình đã có kinh nghiệm thất bại lần thứ nhất, nhưng Lâm Vân vẫn tin tưởng mình có thể vượt qua bức tường Ngũ Tinh. Không có lý do nào khác, chỉ là một loại cảm giác. Nhưng hiện tại mình không thể tu luyện. Thân thể của mình thực sự quá yếu ớt. Chỉ phải dưỡng tốt thân thể về sau, mới có thể bắt đầu kế hoạch Tu Tinh.

Gần nhất xem qua mấy quyển sách và tạp chí, Lâm Vân đã khẳng định Tu Chân giả ở Địa Cầu rất ít. Đều là một ít truyền thuyết xưa cũ. Nhưng Lâm Vẫn sẽ không vì thế mà cho rằng trên Địa Cầu không còn Tu Chân giả. Dù sao truyền thuyết cũng phải có căn cứ gì đó mới có thể truyền lại đời sau.

- Mặc quần áo vào, đi theo ta.

Một thanh âm lạnh như băng, không mang chút cảm tình nào vang lên ở cửa ra vào.

Lâm Vân ngẩng đầu. Một nữ hài có mỹ mạo làm cho người ta sợ hãi đang đứng ở cửa ra vào. Nhưng khuôn mặt của nàng lại cứng ngắc như băng giá. Lời nói cũng không mang theo một sắc thái tình cảm nào. Lâm Vân lập tức biết người này là ai, là Hàn Vũ TÍch. Tuy trí nhớ của Lâm Vân đã biến mất một bộ phận lớn, nhưng một ít trí nhớ chủ yếu vẫn còn tồn tại.

Hàn Vũ Tích coi như là một vật giao dịch giữa Hàn gia và Lâm gia để Hàn gia có thể chấn hưng. Quả thật, Hàn gia cũng dựa vào cuộc hôn nhân này mà chiếm được một ít chỗ tốt. Lâm Viễn Chương tùy tiện nói vài câu có thể mang tới cho Hàn gia không ít chỗ tốt. Kể cả không có có lời của Lâm Viễn Chương, chỉ cần tin tức Hàn gia có một con rể là con trai của Lâm Viễn Chương truyền ra là đủ rồi.

Sự thật là Lâm Viễn Chương căn bản sẽ không bởi vì Lâm Vân mà thừa hơi. Ông ta đã triệt để buông tha đứa con trai lãng phí gạo thóc này rồi. Nhưng dù sao tin tức con rể của Hàn gia là con trai của ông ta đã truyền bá khắp nơi. Mặc dù biết ý tứ của Hàn gia, nhưng Lâm Viễn Chương cũng không nói gì thêm. Vô luận Hàn gia làm như thế nào, đều không có quan hệ gì tới ông ta.

Mẫu thân của Lâm Vân tuy nóng vội, nhưng lại không thể làm gì được. Lâm Viễn Chương đã phát ra mệnh lệnh. Nếu còn dám tới bệnh viện đón đứa con tâm thần không học vấn không nghề nghiệp kia, lập tức đuổi ba mẹ con nàng ra khỏi thành phố Phần Giang.

Tuy nhiên mẫu thân của Lâm Vân, Hà Anh vẫn muốn đi đón Lâm Vân, nhưng lại bị Lâm Viễn Chương cấm túc. Hơn nữa Lâm Vân còn có một người em gái, Hà Anh cũng không thể mặc kệ. Dù sao Hà Anh trên danh nghĩa không phải là lão bà của Lâm Viễn Chương, mà chỉ là một tiểu thiếp. Mà tiểu thiếp như nàng, Lâm Viễn Chương cũng có mấy người.

Vì đứa em gái còn đang đi học của Lâm Vân, Hà Anh cũng không dám quá phận yêu cầu Lâm Viễn Chương. Chỉ có thể đem hi vọng ký thác cho người vợ Hàn Vũ Tích kia của Lâm Vân. Hy vọng nàng có thể tiếp Lâm Vân trở về trong thời gian ngắn. Không cần phải ở lại bệnh viện tâm thần. Nhưng trọng nội tâm của Hà Anh cũng biết, cái hy vọng này không phải là lớn.

Tuy Hàn Vũ Tích ở một mình, nhưng Hàn Vũ Tích hy vọng Lâm Vân vĩnh viễn không trở về. Bất quá, Lâm Vân ở bệnh viện đã hai tháng không ai đưa về. Mặc dù nàng cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cũng không thể giả vờ như không biết.

Bởi vì mỗi lần Lâm Vân trở về từ bệnh viện, qua một tuần sau, bệnh điên lại tái phát. Vì vậy Hàn Vũ Tích mới kiên trì đến bệnh viện đón hắn. Tuy Lâm gia đối với đứa con Lâm Vân này mặc kệ không quản. Nhưng một khi hắn xảy ra chuyện gì, sẽ khiến cho Lâm gia hỏi tội Hàn gia. Hàn Vũ Tích không phải là sợ hãi Lâm gia, mà là chỉ lo lắng Hàn gia không chịu nổi cơn giận dữ của Lâm gia kéo tới.

## 2. Chương 2: Chó Cuộn Lông Lại Biến Thành Trư

Thoáng nhìn qua Hàn Vũ Tích, Lâm Vân không nói một lời, chậm rãi xuống giường mặc áo khoác.

- Vũ Tích, người tới đón Lâm Vân à?

Nói chuyện chính là vị hộ tá trông nom Lâm Vân.

- Vâng, đã làm phiền Hách thẩm.

Vừa nhìn thấy vị hộ tá này, khuôn mặt băng lạnh của Hàn Vũ Tích mới hòa tan một chút.

Thấy Hách thẩm nhẹ nhàng thở dài, Lâm Vân vội vàng đưa cuốn sách trên tay cho nàng nói:

- Quyển sách này ta đã xem xong rồi. Cảm ơn đại thẩm.

Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vân đưa cuốn sách cho Hách hộ tá. Trong nội tâm nàng rất kỳ quái, người này đã điên rồi còn biết lễ phép như vậy. Bất quá trong nháy mắt lại khôi phục như bình thường. Cái này Lâm Vân, mỗi lần từ bệnh viện trở về, đều bình thường được một hai tuần, sau đó lại chậm rãi trở nên điên khùng.

Lâm Vân biết rõ Hàn Vũ Tích rất thống hận mình. Từ lúc Lâm Vân kết hôn với nàng, hắn còn chưa từng thấy nàng tươi cười một lần. Hắn nhớ mang máng, lúc kết hôn, người Lâm Vân này đã từng cố gắng cưỡng gian Hàn Vũ Tích mấy lần đều không có thành công. Về sau bị bệnh tinh thần, muốn cưỡng gian Hàn Vũ Tích nhưng lại không đánh lại nàng. Thậm chí có một lần còn bị Hàn Vũ Tích hung hăng giáo huấn một trận.

Đã biết Hàn Vũ Tích rất thống hận mình, Lâm Vân cũng không muốn tìm phiền toái. Chỉ là yên lặng đi phía sau của Hàn Vũ Tích. Nghĩ lại cũng khó trách, hạnh phúc cả đời của Hàn Vũ Tích có thể nói là bị thân phận Lâm Vân cũ này phá hỏng hết. Không hận mình mới là không bình thường.

Hàn Vũ Tích gọi một chiếc xe taxi, hai người lên xe trở về Tương Hồ Sơn Trang. Một đường hai người im lặng không nói một lời. Tương Hồ Sơn Trang là khu vực sinh sống của người giàu. Mặc dù Lâm Vân là một hoàn khố, nhưng mẹ của hắn vẫn cầu Lâm Viễn Chương mua cho hắn một căn biệt thự nhỏ ở Tương Hồ Sơn Trang. Bất quá quyền tài sản lại thuộc về Lâm Viễn Chương. Nói cách khác, căn nhà này chỉ là chỗ ở tạm thời của Lâm Vân. Một khi Lâm Viễn Chương muốn thu hồi lại, thì Lâm Vân coi như không có chỗ để đi.

Lâm Vân yên lặng đi theo Hàn Vũ Tích vào biệt thự. Trong sân biệt thự trống không, chỉ có vài bồn hoa nhỏ cùng một ít đồ dùng hỏng hóc chồng chất ở một góc. Nhưng phòng khách của biệt thư lại rất lớn, có một bộ ghế sô pha cũ nát và một cái TV 29 inch kiểu cũ đặt ở đó.

Lâm Vân nghĩ thầm, bộ ghế sô pha và cái TV cũ này, chắc là về sau Hàn Vũ Tích mua ở chợ đồ cũ.

Sau khi trở về, Hàn Vũ Tích không nói một lời liền đi lên tầng. ‘Rầm’ một tiếng cửa đóng, về sau không có động tĩnh.

Lâm Vân cười khổ một tiếng, định mở TV nhìn xem tin tức. Nhưng bụng lại réo rắt kêu, chỉ phải chạy xuống phòng bếp xem có cái gì ăn không. Trong phòng bếp chỉ có một cái tủ lạnh kểu cũ, cơ hồ không có trông thấy một cái chén cái đĩa nào nguyện vẹn, đều là sứt mẻ. Lâm Vân lắc đầu. Phỏng chừng đây đều là do Lâm Vân kia làm. Quả thực, vị Hàn Vũ Tích kia cũng chịu không ít khổ.

Mở tủ lạnh ra, ở trong chỉ có một cây củ cải còn một nửa. Còn có một ít dưa muối. Không chút do dự, hắn liền cầm cây củ cải kia nhai sống. Ăn xong mới đỡ đói một chút. Tuy có chút chưa đủ, nhưng vẫn có thể chịu tới sáng mai Hàn Vũ Tích nấu cơm.

Lâm Vân ăn xong củ cải, liền đi vào nhà tắm vệ sinh một lượt rồi về phòng của mình. Phòng của hắn cũng ở trên tầng bên cạnh phòng của Hàn Vũ Tích. Trong phòng ngoại trừ một cái giường lớn và một cái bàn ra, không còn có đồ vật gì. Lâm Vân thầm nghĩ, căn phòng này cũng quá đơn sơ. Cả căn biệt thư xa hoa rộng lớn như vậy, vì sao đồ vật bên trong lại khó coi như thế.

Hắn cũng lười nghĩ thêm, liền trực tiếp ngã xuống giường đi ngủ. Mấy ngày nay ở bệnh viện tâm thần mặc dù có chỗ ngủ, nhưng làm sao có thể ngủ thoải mái như trên giường lớn của mình được. Quả nhiên vừa nằm xuống là ngủ được ngay.

Một giấc ngủ tới tận trưa ngày hôm sau, Lâm Vân mới thoải mái duỗi lưng một cái. Trong lòng hắn tự nhủ, sống lại tới Địa Cầu quả thực không tồi. Không có áp lực gì, ít nhất không phải lo lắng ma thú cùng Dị tộc tới xâm lần. Ngủ cũng yên tâm hơn nhiều.

Ta chỉ cần chuyên tâm tu luyện là được. Chính ra ở như vậy lại phù hợp tính cách của hắn.

Đứng dậy rửa mặt rồi đi vào phòng khách. Phòng khách trống không, không chỉ nói là thức ăn, ngay cả nước uống đều không có. Lâm Vân khẩn trương. Trong lòng tự nhủ, vị Hàn Vũ Tích này không nấu cho ta ăn, ngay cả một đồng tiền cũng không đưa, ta đi nơi nào ăn đây.

Vội vàng tới phòng của Hàn Vũ Tích gõ cửa. Cửa phòng vẫn đóng kín, không có người trả lời. Lâm Vân suy nghĩ nửa ngày, mới nhớ ra tới Hách hộ tá từng nói qua Hàn Vũ Tích cũng đi làm. Xem ra quả thực nàng ta đã đi làm rồi.

Thở dài, Lâm Vân vuốt vuốt cái bụng đói meo, sầu mi khổ kiểu tự hỏi đối sách. Như vậy còn không bằng ở lại bệnh viện tâm thần. Ít nhất còn có đồ vật nhét vào bụng.

Đi ra Tương Hồ Sơn Trang, Lâm Vân nghĩ nên đi tới nơi nào ăn đây. Tương Hồ Sơn Trang cách khu chợ trung tâm thành phố Phần Giang không xa, là nơi tương đối náo nhiệt. Dù sao nơi này cũng là chỗ sinh sống của những người giàu có. Đương nhiên, ngoại trừ Lâm Vân ra.

Nhưng là từ Tương Hồ Sơn Trang tới đường Trung Sơn trung tâm cũng phải mất 30 phút. Giờ đang là giữa trưa, tất cả khách sạn, tiệm cơm, thậm chí quán ăn lưu động ở bên đường cũng vô cùng náo nhiệt. Nhìn trong tiệm cơm đủ lại thức ăn, Lâm Vân cảm thấy miệng mình có chút ướt ướt. Quả nhiên là chảy nước miếng. Cẩn thận nuốt nước miếng xuống, trong nội tâm tính toán nên như thế nào tìm chút thức ăn.

- Ai u, đây không phải là Lâm Ngũ thiếu gia sao? Nhìn bộ dáng chảy nước miếng của ngươi, ta lại có chút sợ hải. Ha hả, Lâm thiếu gia cũng đi dạo phố à? Bất quá, ta nhớ không lầm, Thiên Thượng Nhân Gian mà ngươi thường đi không ở nơi này a.

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn. Một người thanh niên cao ngang mình, tóc tai quấn quanh lại, còn đeo theo hai cái vòng tai và một cái khoen mũi. Một bộ dáng chó nhìn người thấp.

- Ừ, ừ…

Lâm Vân nhịn không được cười theo mũi. Người này hắn có chút ấn tượng. Là công tử Lý Tiếu của Lý gia. Cũng coi như là một hoàn khố đệ tử nhà giàu. Y cũng rất thèm thuồng nhan sắc của Hàn Vũ Tích. Nhưng vì Lý gia muốn liên hợp với Trần gia chống cự Lâm gia, nên cho y kết hôn với Trần Nhạn của Trần gia.

Cho nên Lâm Vân chính là cái đinh trong mắt của Lý Tiếu. Mặc dù Lâm Vân là người tâm thần, nhưng dù sao cũng là con cái của Lâm gia. Vì vậy tuy Lý Tiếu rất thèm thuồng Hàn Vũ Tích, nhưng cũng không dám động thủ.

Nếu không phải Lâm Vân bị Lâm Viễn Chương chối bỏ, phỏng chừng cũng không thể xuất hiện đám hỏi với Hàn gia, vốn đang lụi bại. Điểm ấy Lâm Vân hiện tại biết rõ, người khác cũng biết.

Đang cố nhịn cười, Lâm Vân trông thấy một con chó nhỏ chạy tới phía hắn. Lâm Vân đột nhiên giả vờ ngu ngốc nhìn con chó nhỏ nói:

- Chó nhỏ, chó nhỏ, nếu cuốn toàn bộ lông của mày lại, có phải mày sẽ biến thành trư phải không?

Nói xong, còn ngây ngô cười với con chó nhỏ.

- Khó trách bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Rõ ràng nói chuyện với một con chó. Chó mà còn biến thành trư. Ha hả, cuốn lại lông của nó, cùng lắm là biến thành chó lông quăn mà thôi. Ai, thực thay Lâm gia của ngươi mà cảm thấy bi thương a.

Lý Tiếu giả bộ đau thương nói.

- Không sai, rất thông minh. Bất quá, nói không chừng đem lông của con chó nhỏ này cuốn lại có khả năng biến thành trư.

Lâm Vân nói xong liền khôi phục bộ dáng bình thường rồi cất bước rời đi. Căn bản là mặc kệ tên gia hỏa nhàm chán này.

Lý Tiếu cho rằng Lâm Vân có vấn đề đầu óc, nên không suy nghĩ thêm. Bất quá, những người xung quanh liên tục cười nhạo, khiến Lý Tiếu mới hiểu ra. Hắn rõ ràng dám lòng vòng ngụ ý mình là chó lông cuộn, còn có khả năng biến thành trư. Lập tức hung hăng kêu lên:

- Lâm kẻ điên…

## 3. Chương 3: Ở Ven Đường Ăn Quả Dại

Tuy hung hăng cho Lý Tiếu một cái hạ mã uy, nhưng vấn đề mấu chốt còn chưa giải quyết, đó là đói bụng. Trong nội tâm của Lâm Vân không có chút cao hứng nào, chỉ là nhìn các món ăn vặt xung quanh, không ngừng nuốt nước miếng.

- Tiểu Du, đằng kia có phải là Lâm Vân hay không?

Một thiếu nữ nhìn thấy Lâm Vân trêu Lý Tiếu rồi nói với một thiếu nữ ở bên cạnh.

- Chính là hắn chứ ai, nhìn thế còn hỏi. Hắn chính là Lâm Vân, chồng của Vũ Tích. Phương Bình, không phải ngày hôm qua chúng ta đã nhìn thấy Vũ Tích dẫn theo hắn từ bệnh viện đi ra còn gì.

Thiếu nữ được gọi là Tiểu Du kia có điểm hoài nghi thị lực của Phương Bình.

- Ai, Vũ Tích thật đáng thương, rõ ràng gả cho một kẻ tâm thần. Bất quá lúc hắn trêu nhị thiếu của Lý gia kia, có vẻ rất khôn khéo. Chẳng nhẽ hắn đã khỏi bệnh rồi?

Phương Bình ngẫm lại nói.

- Quan tâm làm gì, nhanh đi mua đồ ăn a. Ngươi xem, hôm nay sao lắm người mua cháo vậy. Hay là đi mua đồ ăn khác.

- Không được, chúng ta mua gì thì mua nhưng Mỹ Na bảo nhất định phải mua cho cậu ấy cháo, bằng không cậu ấy không nói.

- Ai, đã vậy thì chỉ mua chào.

Tướng mạo của Lâm Vân tuy bình thường, làn da còn có chút ngăm đen, nhưng thính lực của hắn rất tốt. Hai người thiếu nữ kia nói chuyện, hắn đều nghe rõ, không khỏi cười khổ một tiếng. Trong lòng tự nhủ, quả thực cũng quá xảo, vừa mới ra ngoài đã gặp ngay đồng nghiệp của Hàn Vũ Tích.

Trông thấy hai thiếu nữ đi tới quán cháo đối diện mua cháo, Lâm Vân thực sự muốn đi theo hai nàng ăn chực. Nhưng hắn nghĩ lại thôi. Mặc dù ở kiếp trước hắn là người mặt dầy, nhưng ở kiếp này, hắn với Hàn Vũ Tích gần như là người xa lạ. Sao có thể xấu hổ đi theo đồng nghiệp của nàng ăn chực.

- Quả Minh Yên? Quả thực là quả Minh Yên.

Lâm Vân rõ ràng nhìn thấy quả Minh Yên ở ven đường bên cạnh một công viên. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phân. Quả Minh Yên hay còn gọi là Minh Hoàn Đan, là một loại quả chứa rất nhiều linh khí, có tác dụng cường hóa linh hồn. Cực kỳ hữu dụng với tu luyện giả. Nhưng lúc ăn phải ngâm nước muối trước rồi mới được ăn, nếu không sẽ bị tiêu chảy. Lâm Vân thật không ngờ, một loại trái cây quý hiếm lại xuất hiện ở ven đường như vậy.

Bất quá, suy nghĩ một lát là rõ. Nơi này không có người Tu Chân, vậy thì loại quả này chỉ có thể coi như là quả dại, không có tác dụng gì.

Đã có quả Minh Yên này, lo gì đói bụng nữa. Lâm Vân khắc chế hưng phấn trong lòng, lập tức tới một quán ăn nhỏ, hỏi mượn chủ quán một cái chậu và xin ít nước muối. Nhận được cái chậu, hắn liền chạy tới chỗ cây mọc ra hai mươi quả Minh Yên kia. Hái xuống toàn bộ số quả Minh Yên, cẩn thân ngâm ở trong chậu muối ăn.

Sau mấy phút đồng hồ, Lâm Vân lấy một quả Minh Yên, trực tiếp cắn một cái. Một cảm giác tươi mát khó có thể nói thành lời chảy vào cổ họng, còn mang theo vị chát chát. Lâm Vân thoải mái thở dài. Tuy quả Minh Yên này còn chưa chín, nhưng vẫn có thể ăn.

- Phương Bình, người xem tên Lâm Vân có phải lại phát bệnh rồi không? Rõ ràng ngồi ở ven đường hái quả dại ăn. Nhìn hắn có chút đáng thương. Không bằng chúng ta trở về công ty nói cho Vũ Tích biết chuyện này.

Tiểu Du và Phương Bình đã mua xong cháo, rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân ở ven đường ăn quả dại. Hai nàng liền cảm thấy giật mình.

Vài người hiếu kỳ đứng ở xa xa nhìn Lâm Vân ngồi ở đường ăn quả dại, có người đồng tình, có người khinh bỉ, lại có người có chút hả hê.

Lâm Vân tựa như không nhìn thấy, y nguyên hưởng dụng mỹ vị của quả Minh Yên. Trong lòng hắn tự nhủ, ăn nhiều quả Minh Yên như vậy, đêm này là có thể bắt đầu tu luyện, hoặc là ngay buổi chiều cũng được.

Hàn Vũ Tích còn chưa kịp ăn cơm trưa, nghe thấy Tiểu Du và Phương Bình kể lại, lập tức lao ra văn phòng. Quả nhiên vừa đi ra cửa lớn tầng một, đã nhìn thấy Lâm Vân ở xa xa đang ăn quả dại trong chậu. Nhìn thấy mấy quả dại trên cây đã không còn, mà trong chậu Lâm Vân chỉ còn vài quả. Xem ra hắn đã ăn không ít quả dại.

Lại thấy rất nhiều người đang nhìn Lâm Vân, nhưng không có một người nào đi lên khuyên hắn không thể ăn quả dại. Trong lòng của Hàn Vũ Tích có chút buồn bực. Nhìn Lâm Vân ăn quả dại lại rất hưởng thụ, nàng nhịn không được rơi nước mắt. Mặc kệ người này như thế nào, dù sao hiện tại, trên danh nghĩa hắn vẫn là chồng của mình a.

Lại nhìn thấy Lâm Vân cầm lên một quả, lộ ra vẻ không nỡ ăn, rồi bỏ vào túi áo. Sau đó cẩn thận lau sạch sẽ chỗ quả dại còn lại, rồi bỏ vào túi áo của hắn.

Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới. Hình như từ hôm qua mình mang hắn về, hắn còn chưa ăn cơm. Lần này mình tiếp hắn trở về, có lẽ bảo mẫu của mẹ hắn bên kia còn chưa biết. Như vậy chắc là không có cơm đưa đến. Hắn nhất định rà rất đói mới đi ra ngoài tìm cái ăn. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích tuy rất thống hận Lâm Vân, nhưng nội tâm xác thực là có chút đau lòng.

Mặc kệ hắn trước đây khi dễ mình như thế nào, hiện tại dù sao hắn cũng chỉ là một người bệnh tâm thần. Chính là nuôi một con mèo, cũng phải cho ăn chút gì đó. Bỗng nhiên, Hàn Vũ Tích ngồi ở cửa lớn nghẹn ngào khóc. Không biết nàng khóc vì vận mệnh bi thảm của nàng, hay là vì cái gì khác.

Khóc xong, nàng quyết định vẫn là mang hắn trở về rồi nói. Nhưng khi ngẩng đầu lại không thấy Lâm Vân. Nhìn xem xung quanh, chỉ có vài tiếng cười nghị luận, nhưng Lâm Vân đã không thấy bóng dáng.

- Vũ Tích? Em làm sao vậy?

Một người trẻ tuổi anh tuấn bất phàm kẹp lấy một cái cặp công văn đi tới cửa. Trông thấy Hàn Vũ Tích hết nhìn đông lại nhìn tây liền hỏi.

- A, không có gì.

Nói xong, Hàn Vũ Tích cúi đầu đi lên bậc thang, không nói gì thêm.

Vị thanh niên nói chuyện với Hàn Vũ Tích này là Thẩm Quân. Là quản lý nghiệp vụ của công ty, là người rất tài năng. Nghe nói tiền lương của Thẩm Quân chỉ thấp hơn tổng giám đốc. Thẩm Quân đối với Hàn Vũ Tích là tràn đầy ái mộ, cả công ty ai cũng biết. Nhưng tuy Hàn Vũ Tích có một người chồng tâm thần, nàng vẫn không hề tỏ vẻ quan tâm đến y.

Hàn Vũ Tích giống như cái xác không hồn trở lại phòng làm việc, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

- Vũ Tích tỷ, chị không sao chứ?

Mỹ Na trông thấy Hàn Vũ Tích có vẻ âu sầu, liền vội vàng đi tới dỗ dành.

- Không có việc gì, cảm ơn em.

Hàn Vũ Tích tỏ vẻ cảm ơn, liền trực tiếp ngồi xuống chỗ làm của mình. Trong lòng nàng còn đang suy nghĩ, không biết Lâm Vân có chạy đến chỗ khác hay không. Lại nghĩ tới những việc làm của vị hoàn khố thiếu gia này trước kia. Sau khi hắn cùng mình kết hôn, tuy vẫn tiêu xài lãng phí như trước, nhưng có thể là vì tiền tiêu đã ngày càng ít, thoạt nhìn tính cách của hắn đã tốt hơn một chút.

Nhưng mình ngược lại, chưa bao giờ để ý tới hắn. Bởi vì có mấy lần hắn muốn phi lễ với mình nhưng không có thành công. Mỗi lần đó hắn đều chịu quyền cước đấm đá của mình. Về sau hắn bị bệnh tâm thần, nghĩ muốn động thủ động cước với mình, đều bị mình giáo huấn trở lại.

Từ hai năm trước, hắn cưỡng gian mình không được, còn bị mình hung hăng đánh một trận, còn nói nếu hắn tiếp tục làm vậy, nàng sẽ tự sát. Thì hắn mới thôi động chân động tay. Chỉ là không ngừng đập vỡ đồ đạc trong nhà.

Lần này hắn xuất viện, hình như không giống với lúc trước. Vẫn còn cùng Hách hộ tá chào từ biết. Chẳng nhẽ bệnh tình của hắn đã tốt rồi sao? Bất quả nghĩ tới hắn ở ven đường ăn quả dại vừa nãy, nàng lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Thật không ngờ, mình lại đi lo lắng cho một kẻ như vậy. Coi như mình nuôi một con vật trong nhà là được.

Bất quá, nhỡ đâu hắn lại chạy lang thang tới nơi khác? Hàn Vũ Tích liên miên suy nghĩ. Khiến cả buổi chiều, nàng không có tâm tư nào làm việc, chỉ một mực nhìn đồng hồ ngẩn ngơ.

## 4. Chương 4: Thật Tốt, Hôm Nay Có Cơm Ăn

Lâm Vân ăn no quả Minh Yên nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là mang trả lại cho chủ quán cái chậu rồi đi tới cái công viên kia. Đi thẳng vài trăm mét, thì tới sâu bên trong công viên. Tuy công viên này rất lớn, nhưng hiện tại là buổi trưa, có rất ít người tới công viên đi dạo.

Lâm Vân tìm tới một chỗ yên tĩnh, bắt đầu tu luyện Tinh Nguyên của mình. Xế chiều hôm nay ăn nhiều quả Minh Yên như vậy, hắn cũng không muốn lãng phí chúng. Thân thể này tuy kém cỏi, nhưng Lâm Vân tuyệt đối sẽ không buông tha. Linh lực bên trong quả Minh Yên rất lớn, lớn hơn cả linh khí mỏng manh bên ngoài, hơn nữa càng dễ dàng hấp thu.

Thời gian dần trôi, Tinh Nguyên mỏng manh bên trong cơ thể của Lâm Vân cũng bắt đầu ngưng tụ. Tuy nhiên, bởi vì thân thể quá yếu đuổi, Lâm Vân chỉ có thể hấp thu hai ba phần linh lực bên trong đó. Nhưng Lâm Vân cảm thấy đã rất hài lòng. Tinh Nguyên của mình dần dần ngưng tụ. Chỉ cần mình lợi dùng số Tinh Nguyên mỏng manh này ngưng tụ thành Tinh Vân. Vậy thì đã cách viên Tinh Hồn thứ nhất không xa.

Một vòng, hai vòng…

Thoáng cái đã trôi qua buổi trưa.

Lúc Lâm Vân đứng dậy đã là lúc ăn cơm tối. Hắn cũng không cảm thấy đói bụng cho lắm. Bởi vì dinh dưỡng bên trong quả Minh Yên nhiều hơn rất nhiều so với hoa quả bình thường. Ăn no có thể chống đỡ được cả ngày.

Nhìn thấy sắc trời dần dần tối, Lâm Vân trực tiếp đi về hướng Tương Hồ Sơn Trang. Dù sao buổi tối vẫn phải ngủ ở đó.

Về phần ngày mai ăn cái gì, thì ngày mai tính. Lâm Vân hoàn toàn không nghĩ tới rằng hắn có thể tới tìm mẹ của hắn, bởi vì dù sao hắn đã không còn là Lâm Vân lúc trước.

Lúc Hàn Vũ Tích trở về, quả nhiên không nhìn thấy Lâm Vân. Trong lòng nàng có chút lo lắng. Biết rằng điều mình đoán đã thành sự thật. Muộn như vậy đi đâu tìm hắn bây giờ? Gọi điện thoại cho người nhà của hắn, có người tiếp hay không còn không biết. Chẳng nhẽ chính mình phải đi tìm? Cả thành phố Phần Giang to như vậy, đi tìm một người chả khác gì mò kim đáy bể.

Đột nhiên nghĩ tới chính mình khi nào thì đã bắt đầu vì một thiếu niên hoàn khố hư hỏng, đầu óc có vấn đề như vậy mà sốt ruột rồi? Chẵng nhẽ vì mình sợ có trách nhiệm gì? Vẫn là vì ở giữa trưa nhìn thấy hắn ăn quả dại mà cảm thấy đáng thương? Ở bên ngoài qua một đêm hẳn là không có vấn đề gì a? Có nhiều người ở bên ngoài lang thang như vậy, còn chưa thấy có kẻ nào chết ở ngoài đó.

Chính đang miên man suy nghĩ, ngẩng đầu lại thấy Lâm Vân đang chậm rì rì đi tới. Không biết vì sao, trong lòng nàng nhẹ nhàng thở ra.

Trông thấy Hàn Vũ Tích rõ ràng ngồi ở ghế sa lon cũ trong phòng khách chờ mình, trong lòng Lâm Vân cảm thấy cả kinh. Hắn tự nhủ, chẳng nhẽ còn có trò tra tấn nào đó. Hình như hôm nay mình không có điều gì đắc tội nàng ta a. Bất quá giống như cho tới bây giờ, nàng ta còn chưa nói chuyện với mình một câu. Chỉ cần ta không mở miệng làm cho nàng ta tìm cớ, hẳn là không có vấn đề.

Lâm Vân biết rõ hiện tại hình tượng của mình trong mắt nàng ta chẳng khác gì một con kiến gầy yếu nhược trí, muốn vê như thế nào thì vê. Tuy nhiên bây giờ còn không xác định nàng ta có phải là muốn tìm mình phiền toái hay không, nhưng trong trí nhớ cũ của Lâm Vẫn vẫn có mấy lần Hàn Vũ Tích ra sức đánh hắn. Mặc dù là bởi vì Lâm Vân cưỡng bức nàng ta mới gặp chống trả. Nhưng cuối cùng vài lần đều khắc sâu trong trí nhớ của thân thể này. Hình như là bị đánh đến co rút toàn thân.

Hiện tại Lâm Vân còn chưa tu luyện tới Tinh Vân. Một khi Tinh Vân hình thành, như vậy những trí nhớ lúc trước sẽ không còn ảnh hưởng tới chính hắn. Hắn sẽ hoàn toàn dung hợp với thân thể này. Cho nên bây giờ vô luận thế nào, hắn cũng không thể để nàng ta đánh. Tinh Nguyên của hắn vừa mới ngưng tụ, nếu đánh tan, muốn ngưng tụ lần nữa, quả thực gian nan gấp trăm lần. Ngược lại, nếu hắn còn chưa ngưng tụ thành Tinh Nguyên, để cho nàng ta đánh một trận cũng không sao cả.

Mang theo nụ cười nịnh nọt, nhưng ánh mắt không dám nhìn Hàn Vũ Tích, hắn cẩn thần đi vòng qua ghế sô pha, cúi đầu vội vã lên tầng vào phòng của mình.

Hàn Vũ Tích vốn muốn đợi Lâm Vân hỏi cái ăn. Nhưng người này rõ ràng lại bỏ chạy lên tầng trên.

Một tiếng ‘Cạch’ vang lên, tiếng cửa phòng đóng lại giống như một cái thiết chùy đập vào lòng của Hàn Vũ Tích. Khiến nàng giật mình suýt nữa đứng lên. Phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện là do mình quá nhập tâm.

Nghĩ tới vừa rồi Lâm Vân sợ hãi cúi đầu, không dám nhìn mình, còn cười nịnh nọt, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Mấy năm trước, hắn, Lâm Ngũ thiếu gia, bực nào uy phong, khi dễ nhỏ yếu, không việc ác gì không làm, hoành hành Phần Giang. Nhưng hiện tại, lại như một cái cây khô lung lay trong mưa gió.

Làm sao bây giờ, chẳng nhẽ mình phải gọi hắn xuống ăn cơm? Không được, vạn nhất hắn hiểu lầm thì không tốt. Đã đầu óc của hắn có vấn đề, vẫn là mình đun nóng thức ăn rồi để lại cho hắn. Lúc tan việc Hàn Vũ Tích đã mua hai cặp lồng cơm.

Đã muốn để dành thức ăn, thì đành phải bỏ vào tủ cho không bị hỏng. Hàn Vũ Tích mở cửa tủ lạnh, thì không thấy một nửa cây củ cải lúc trước. Cây củ cải này là mình mua từ tuần trước, cùng với mấy quả lê, dùng để nấu súp, uống để giảm ho. Còn lại một nửa, chuẩn bị hôm nay vứt đi. Không nghĩ tới rõ ràng bị mất. Vừa nghĩ liền rõ, nhất định là Lâm Vân đã ăn hết.

Nàng thở dài. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đây là báo ứng? Nhưng mấy anh trai của hắn làm việc ác còn nhiều hơn hắn. Thậm chí mỗi người còn làm ra mấy vụ án mạng, nhưng không thấy gặp báo ứng gì. Cái này Lâm Vân, tuy nói là thích ăn uống, chơi gái, đánh bạc, thường xuyên khi dễ nhỏ yếu, nhưng chưa từng giết qua một ai. Bất quá, có người nào chết trên tay của hắn hay không, chính mình có thể không biết.

Hàn Vũ Tích xào lại hai món ăn, cố ý bỏ thêm chút dầu ăn để mùi thơm bay lên tầng. Nhưng dù vậy vẫn không thấy Lâm Vân xuống tầng ăn cơm. Rơi vào đường cùng, Hàn Vũ Tích đành phải ăn một mình. Sau khi ăn xong thì bỏ vào nồi cơm điện hâm nóng. Tốt nhất là mình ăn của mình, để lại đồ ăn cho hắn, khi nào hắn đói thì tự xuống mà ăn. Bảo mình chủ động gọi hắn xuống ăn cơm là việc không thể nào.

Lâm Vân cũng ngửi thấy mùi thơm từ thức ăn. Nhưng bởi vì hắn không cảm thấy quá đói, với lại, ở thời khắc mấu chốt như vậy, chẳng may chọc giận Hàn Vũ Tích, vậy thì rất đen đủi.

Cả đêm nay, Lâm Vân đều dùng thời gian để ngưng tụ hoàn toàn Tinh Nguyên. Khi hắn đứng lên nhìn đồng hồ, đã là mười giờ sáng ngày hôm sau. Cảm giác vừa đói, lại vừa mệt. Bây giờ còn chưa phải là lúc ngưng tụ Tinh Nguyên, không có cách nào tu luyện, cho nên không ngủ cả đêm, khiến cơ thể hắn rất mệt mỏi. Bất quá một khi Tinh Nguyên ngưng tụ thành Tinh Vân, vậy thì về sau tu luyện chỉ biết càng ngày càng tinh thần. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống mệt mỏi do tu luyện.

Sau khi rửa mặt xong, nhìn xung quanh, có lẽ Hàn Vũ Tích đã đi làm. Bất quá, kỳ quái chính là, hôm nay cửa phòng của nàng ta không có đóng. Hắn nhớ rõ buổi sáng ngày hôm qua, lúc nàng ta đi làm có khóa cửa phòng lại. Mà trước kia hẳn là đều khóa lại. Chẳng lẽ hôm nay là quên khóa? Tuy nhiên, cho dù là quên khóa, Lâm Vân đều không có hứng thú đi vào phòng của nàng ta ngó nghiêng.

Lâm Vân sầu mi khổ kiểm đi xuống tầng. Trong lòng tự nhủ không biết hôm nay nên đi nơi nào kiếm ăn? Còn có sáu quả Minh yên, nhưng Lâm Vân không cam lòng ăn hết, mà cẩn thận cất ở bên trong phòng.

Không biết ngày hôm qua nàng ta ăn cơm có để lại chút thức ăn nào không. Vẫn là đi vào phòng bếp nhìn nhìn một cái.

Nhìn thấy nồi cơm điện vẫn còn cắm, Lâm Vân cực kỳ hưng phấn. Nhanh chóng đi tới phía trước mở nồi cơm điện. Bên trong quả nhiên có đồ ăn.

Không chút do dự ăn hết số đồ ăn còn lại, rõ ràng còn có chút không thỏa mãn. Lâm Vân biết mình hiện tại đang ngưng tụ Tinh Nguyên, cần phải nạp nhiều thức ăn. Bất quá, đối với việc Hàn Vũ Tích để dành cho hắn một ít thức ăn, hắn vẫn vô cùng cảm kích.

Nếu như hiện tại Hàn Vũ Tích nói muốn ly hôn, bảo mình buông tha cho nàng ta, mình nhất định sẽ thành toàn cho nàng ta.

## 5. Chương 5: Cửa Phòng Không Có Khóa

Sau khi rửa xong bát đĩa, Lâm Vân thuận tay mở tủ lạnh để sắp xếp lại. Rõ ràng phát hiện bên trong tủ lạnh còn có hai cặp lồng đựng cơm. Lâm Vân không khỏi bất ngờ. Đã mua cơm về rồi, vì sao còn phải nấu thêm? Chẳng lẽ cơm mua về ăn được ngon? Đã không ngon việc gì phải mua về, tự mình nấu không được sao?

Bất quá, Lâm Vân cũng lười suy nghĩ thêm. Đã có hai cặp lồng đựng cơm, vậy thì mình để dành đến chiều nếu tu luyện đói bụng thì ăn nốt.

Sau khi thu thập xong, thấy bên cạnh tủ còn có một cái túi nhỏ, bên trong là gạo. Số gạo này chắc là hôm qua Hàn Vũ Tích mua về. Lâm Vân thuận tay rửa sạch số gạo rồi để một bên.

Làm xong, Lâm Vân trực tiếp trở về phòng của mình, tiếp tục tu luyện. Hiện tại Tinh Nguyên đã ngưng tụ, kế tiếp chính là hình thành Tinh Vân.

Không biết đã qua bao lâu, Lâm Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Tuy không phải vài ngày là có thể hình thành Tinh Vân, nhưng hôm nay thu hoạch được không nhỏ. Tốc độ phát triển rất là thuận lợi. Đứng lên nhìn đồng hồ, đã hơn 3h chiều, đi xuống phòng bếp hâm nóng hai hộp cơm, điền đầy bụng.

Không có áp lực từ Dị tộc, một ngày trôi qua thật thoải mái. Bất quả, Lâm Vân biết mình vẫn có chút áp lức. Mặc dù không có ma thú hay Dị tộc tấn công, nhưng lần trước Lâm Vân vô duyên vô cơ biến thành người bệnh tâm thần. Trong chuyện hẳn là có nguyên nhân nào đó. Tuy nhiên, nếu mình đã sống lại trên thân thể này, tuyệt đối sẽ không để cho chuyện này phát sinh lần nữa.

Đến hiện tại Lâm Vân mới biết, tuy Địa Cầu chưa chắc có Tu Chân giả, nhưng vẫn có nhiều thế gia luyện võ. Bọn họ đều có một chút võ thuật hay nội công truyền thừa từ tổ tông. Thực lực của bọn họ mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Bất quá, bọn họ đều rất ít xuất hiện ở đám đông. Lâm gia hình như cũng là một gia tộc cổ võ, nhưng tới thế hệ hiện tại, Lâm gia còn chưa thấy xuất hiện một người giỏi võ nào. Mà như Lâm Vân, căn bản là một tên phế vật, càng không thể biết nhiều bí mật bên trong đó.

Đi tới sân nhỏ, Lâm Vân luyện một bộ quyền định thần. Luyện xong, hắn cảm thấy thân thế tốt hơn nhiều. Một bộ quyền định thần này, nhìn qua có điểm giống với Thái Cực Quyền, nhưng hoàn toàn không phải. Hắn chỉ dựa theo một số chiêu thức của Thái Cực Quyền trên sách rồi biến hóa ra. Dù sao mấy chiêu võ mèo cào trên sách cũng không có nhiều tác dụng gì.

Ra khỏi căn biệt thự, đi dạo khu căn hộ vài vòng. Bất quá, người ở đây nhìn thấy Lâm Vân đều tránh xa hắn. Thậm chí, ngay cả hai người bảo vệ cũng không dám đi tới gần hắn. Lâm Vân cười khổ một tiếng, chẳng muốn quan tâm tới những họ. Đường mình mình đi, mặc kệ ai nói gì.

Chợt nhớ, mấy ngày hôm trước, có xem qua một quyển sách, trong đó có câu rằng ‘Đi con đường của mình, để cho người khác không có đường để đi’. Vừa đúng miêu tả đến mình. ‘Đi con đường của mình, để cho người khác vòng qua mình mà đi’

Nghì tới đây, hắn không khỏi cười to. Thế giới này, thật là có nhiều điều làm cho người ta buồn cười.

Nhìn thấy Lâm Vân một mình một người cười ha ha, những người xung quanh đều tránh xa hơn.

- Đại ca ca, vì sao anh lại cười một mình ở đây?

Một cô bé tuổi chừng 5,6 tuổi không biết từ nơi nào đi tới, đang kỳ quái nhìn Lâm Vân cười to.

Thật là một cô bé đáng yêu, răng trắng môi hồng, giống như búp bê vậy. Lâm Vân nhìn cô bé, liền cảm thấy yêu mến, vội vàng nói ra:

- Đại ca ca cảm thấy, làm người phải cười nhiều mới tốt. Suốt ngày ôm cái mặt nhăn nhó, thực sự không thú vị. Tiểu muội muội, em thật xinh đẹp…

- San San, ai bảo con chạy loạn. Từ nay về sau không được tùy tiện nói chuyện với người xa lạ…

Lâm Vân còn chưa nói hết lời, cô bé đã bị một người phụ nữ tuổi chừng 30 vội vã ôm đi. Thật giống như sợ hãi con mình bị hổ cắp đi vậy.

- Mụ mụ, con đang hỏi vị đại ca ca kia. Đại ca ca không phải là người xa lạ, anh ấy nói con xinh đẹp.

Cô bé còn đang giải thích.

Một tiếng ‘Bốp’ vang lên:

- Đánh cái tội không nghe lời. Người kia là tên tâm thần, còn dám nói chuyện với hắn.

Cô bé thanh minh nhưng lại bị đánh một cái vào mông.

- Oa…

Cô bé lập tức khóc to.

Lâm Vân nhíu mày, lại lắc đầu, liền không còn hứng thú tản bộ nữa. Trực tiếp xoay người trở về nhà mình. Nhìn sắc trời, có vẻ đã 5h. Chắc Hàn Vũ Tích cũng tan tầm rồi.

Trở về, Lâm Vân bỏ gạo vào nồi cơm điện, cắm điện, rồi mang mấy đồ ăn còn lại trong tù, xào lại, miễn cường làm thành hai món. Một món khoai tây xào, một món rau cần xào. Tuy đã lâu không nấu cơm, nhưng Lâm Vân cảm giác kỹ thuật xào rau của mình vẫn còn tốt. Trình độ tất nhiên không bằng trước kia, nhưng ăn vào coi như là thỏa mãn.

Để lại một ít vào trong nồi cơm cho Hàn Vũ Tích trở về ăn. Dù sao hắn cũng không muốn chạm mặt nàng ta lúc này, miễn cho mình có hại.

Lâm Vân trở về phòng của mình, đóng cửa lại bắt đầu tu luyện.

Hôm nay Hàn Vũ Tích đi làm, nhưng lại có chút không tập trung. Không vì cái gì khác, chỉ là hôm nay nàng có chút hối hận vì không đóng cửa phòng. Thậm chí mấy lần muốn trở về khóa cửa phòng lại. Nàng vốn là nghĩ đến, nếu Lâm Vân không có cơm ăn, chính mình thả hai trăm nguyên ở trên bàn. Chỉ cần Lâm Vân đi vào phòng của mình, khẳng định sẽ lấy đi. Như vậy chính hắn có thể tự đi ra ngoài ăn, sẽ không cần đến ven đường ăn linh tinh gì đó.

Nhưng lại nghĩ tới, đồ vật trong nhà đều bị Lâm Vân bán đi rồi. TV Plasma 42 inch bị hắn bán, TV cũ hiện tại là mình về sau mua về. Ghế sô pha, các đồ điện tử cũng bị hắn bán đi. Chỉ là phòng của mình một mực khóa chặt, đồ vật bên trong mới không bị bán đi. Không biết lần này có hay không, hắn lại đem đồ đạc của mình bán đi sạch sẽ.

Hàn Vũ Tích càng nghĩ càng hối hận. Nhưng hiện tại đã là tan tầm, dù trở lại, chắc hắn cũng đã bán hết. Các thứ khác không nói làm gì, nhưng trong máy vi tính của mình có rất nhiều tư liệu quan trọng. Ai, sao mình có thể đồng tình với một người như vậy.

Vừa tan tầm Hàn Vũ Tích tựu lập tức lao ra văn phòng. Tiểu Du và Phương Bình nhìn nàng vội vàng như vậy, không khỏi nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ, Vũ Tích làm sao vậy? Từ ngày hôm qua cho tới giờ đều vội vã, không giống tác phong bình thường của nàng ta chút nào.

- Vũ Tích, hôm nay là cuối tuần, vừa văn hôm nay có đoàn vũ kịch diễn vở ‘Phu nhân Hồ Điệp’. Anh vất vả lắm mới mua được hai tấm vé vào cửa. Chúng ta cùng đi xem nhé được không?

Thẩm Quân thấy Hàn Vũ Tích lao ra văn phòng, vội vàng hỏi.

- Không rảnh.

Tiếng nói còn chưa dứt, Hàn Vũ Tích đã biến mất ở bậc thang.

Sắc mặt của Thẩm Quân lập tức trầm xuống. Bình thường nàng ta cự tuyệt mình còn có chút lý do. Hiện tại chỉ một câu ‘Không rảnh’, quả thực không để mình vào trong mắt. Chẳng qua lớn lên có chút xinh đẹp. Có một người chồng tâm thần như vậy, cũng dám hống hách với ta. Hừ!

Hàn Vũ Tích dùng tốc độ cực nhanh trở về Tương Hồ Sơn Trang. Bình thường nàng còn chú ý chút hình tượng, nhưng hiện tại thì trực tiếp đi tới biệt thự. Đẩy cửa đi vào sân, không thấy có người, chỉ một mực yên tĩnh. Trong nội tâm lại trầm xuống. Trong lòng tự nhủ, ngàn vạn đừng mang máy tính của mình bán đi.

Cũng lười xem xung quanh, Hàn Vũ Tích đi thẳng lên tầng, mở cửa phòng của mình.

## 6. Chương 6: Lâm Vân Nấu Cơm

Vào phòng, Hàn Vũ Tích nhìn xung quanh một lát mới nhẹ nhàng thở ra. Hai trăm nguyên trên mặt bàn vẫn ở đó. Nhìn nơi khác, đồ vật vẫn như cũ, không có dấu hiệu bị lục lọi. Điều này nói rõ ra rằng, Lâm Vân căn bản không có động vào đồ vật trong phòng của mình.

Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người, trong nội tâm thầm suy nghĩ. Dựa theo tác phong bình thường của Lâm Vân, hẳn là mang đồ đi bán mới đúng. Chuyện gì xảy ra? Chẵng lẽ? Sẽ không phải do ngày hôm qua hắn ăn quá nhiều quả dại, đến tận giờ còn chưa thức dậy? Vừa nghĩ tới ngày hôm qua hắn ăn nhiều quả dại như vậy, trong lại lại cảm thấy kỳ quái. Hình như ngày hôm qua không nghe thấy âm thanh hắn đi nhà vệ sinh a. Phòng của hắn không có nhà vệ sinh riêng. Chỉ có phòng của mình cùng tầng dưới mới có nhà vệ sinh.

A , Hàn Vũ Tích đột nhiên nghĩ tới một điều, chẳng nhẽ hắn đi vệ sinh ở trong phòng của hắn. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích có cảm giác nôn mửa. Cũng không dám tới gõ cửa phòng của Lâm Vân. Nàng chỉ sợ điều mình tưởng tượng sẽ xảy ra.

“Vẫn là gọi điện thoại gọi một bảo mẫu tới a”, Hàn Vũ Tích thở dài. Đi xuống phòng khách, nghĩ muốn gọi điện thoại tìm một bảo mẫu chăm sóc cho Lâm Vân. Nàng thuận tay để túi xách xuống ghế sô pha. Nhớ tới ngày hôm qua mình để lại cơm, tranh thủ vào bếp rút nồi cơm điện ra. Quả nhiên đến hiện tại, nồi cơm điện vẫn để thế. Xem ra là chưa bị ai động tới.

Mở nồi cơm điện xem thức ăn. Ừ? Rõ ràng không phải là món ăn mình nấu ngày hôm qua. Thoạt nhìn có vẻ mới nấu, lại còn nhìn bắt mắt hơn mấy món mình nấu ngày hôm qua.

Di, mấy món này vừa mới xào. Chẳng lẽ là Lâm Vân làm? Làm sao có thể? Bất quả, mấy món mình nấu đều bị ăn sạch, hẳn là Lâm Vân đã thức dậy. Mở tủ lạnh ra, hai lồng cơm ở bên trong cũng không còn. Xem ra là bị Lâm Vân ăn hết. Trong lòng tự nhủ, người này, sức ăn thật lớn.

Nhìn hai món thức ăn trông có vẻ ngon trên bàn, Hàn Vũ Tích cũng không có chút khẩu vị nào. Đoán chừng là do suy nghĩ vừa nãy ảnh hưởng.

Không biết hai món này có phải là do Lâm Vân mời người khác làm hay không? Nhưng trên người hắn cũng không có tiền a. Hơn nữa, nhìn vào bộ dáng của hắn lúc này, thật khó có thể mời một bảo mẫu làm thêm giờ.

Nói như vậy, hai món này là do Lâm Vân tự mình làm rồi? Hàn Vũ Tích bị suy nghĩ can đảm này của mình làm cho hoảng sợ. Một người bệnh tâm thần, cho dù bệnh tốt hơn một chút, cũng không thể tự mình nấu cơm a? Còn biết thừa thức ăn lại cho vợ của mình?

Lắc đầu, để lại thức ăn trong nồi cơm điện, trực tiếp đi về phòng. Đã không nghĩ ra, vậy cần gì phải mất công suy nghĩ.

Lâm Vân rất hưng phấn. Tinh Vân bên trong hình thành tuy chậm, nhưng đã bắt đầu có hình dáng. Phỏng chừng chỉ cần một tuần lễ là có thể triệt để hình thành Tinh Vân. Ngưng tụ được Tinh Vân, từ nay về sau mình chỉ cần không ngừng tu luyện là được. Tuy nơi này không có nhiều linh khí, nhưng đủ để cung cấp cho mình tiến lên Nhị Tinh. Còn cao hơn, về sau hẵng nói.

Cố gắng vận chuyển Tinh Nguyên, Lâm Vân cảm giác tiến triển phi thường thuận lợi. Lần nữa đứng lên đã là 12h đêm. Ra khỏi phòng, muốn đi tới nhà vệ sinh.

- Khái, khái…

Lâm Vân đột nhiên xuất hiện, khiến Hàn Vũ Tích bị dọa suýt nhảy dựng lên. Trong lòng tự nhủ, đã muộn như vậy rồi, người này sao còn đi ra. Thực muốn hù chết người.

Hàn Vũ Tích chỉnh lý xong tư liệu của mình thì đã hơn 11h. Trong bụng lại có chút đói. Ngẫm lại mãi mới tới phòng bếp, mang đồ ăn trong nồi cơm điện ra ăn. Không nghĩ tới, vừa ăn liền không dừng lại được. Hai món này quả thực ngon không kém mấy món ở quán ăn ‘Vạn Vị Lâu’.

Tuy đã để khá lâu, nhưng ăn vẫn rất ngon, khiến nàng không nhịn được ăn nhiều hơn ngày bình thường. Chẳng lẽ do mình quá đói? Nhưng chính đang lúc ăn cơm, Lâm Vân đột nhiên xuất hiện. Làm cho Hàn Vũ Tích suýt nữa mắc nghẹn.

Nhìn nhìn Hàn Vũ Tích đang ăn cơm, Lâm Vân cau mày. Trong lòng tự nhủ, chẳng nhẽ vừa mới tan tầm. Tăng ca tới tận 12h đêm? Không biết công ty của nàng ta làm cái gì? Bất quá chỉ là nghi ngờ một chút mà thôi, liền đi vào nhà vệ sinh. Lâm Vân chẳng muốn quản những chuyện này.

Trông thấy Lâm Vân vào buồng vệ sinh, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh trở lại. Vuốt vuốt lồng ngực của mình, rồi thu thập lại chén đĩa.

Trong nội tâm lại nghĩ, còn biết đi nhà vệ sinh, chắc trong phòng của hắn không việc gì. Ai, mình lại suy nghĩ lung tung rồi!

Hàn Vũ Tích lập tức ngừng suy nghĩ của mình của lại.

Từ nhà vệ sinh đi ra không có thấy Hàn Vũ Tích, đoán chừng là đã trở về phòng. Lâm Vân cũng không có tiếp tục tu luyện, mà dứt khoát lên giường ngủ.

Khi tỉnh lại, mới có 9h sáng. Lâm Vân rời giường rửa mặt, chuẩn bị đi ra ngoài tập luyện quyền pháp.

Chính là vừa tới phòng khách lại thấy Hàn Vũ Tích đang ngồi ở ghế sô pha. Hắn hơi hoảng sợ, hôm này người này lại ở nhà. Chẳng lẽ hôm nay không phải đi làm? Vội vàng đi chậm lại, cẩn thận đi qua ghế sô pha.

- Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích đột nhiên gọi khiến Lâm Vân sợ suýt nữa té ngã.

- Hàn… Hàn Vũ Tích, có chuyện gì?

Lâm Vân vội vàng cười, trong lòng tự nhủ, ngàn vạn đừng động vào ta. Tinh Vân của ta còn đang trong giai đoạn ngưng tụ. Lúc này đánh ta, quả thực không khác gì đánh phụ nữ có thai a.

Nhìn bộ dáng cẩn thận của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích cảm thấy muốn cười mà không cười được. Trước kia, cho dù cuối tuần, mình cũng sẽ không cùng người này ở chung một chỗ, mà đều lựa chọn tăng ca. Nhưng hôm nay mình thực sự có việc cần hỏi hắn. Không nghĩ tới, vị Lâm gia công tử hiện tại lại sợ mình như vậy.

- Ngày hôm qua, thức ăn là do ngươi nấu sao?

Thanh âm của Hàn Vũ Tích có chút hòa hoãn nói.

- Ừ, ừ, ngươi ăn không có vấn đề gì chứ?

Chẳng lẽ là do thức ăn mình nấu có vấn đề? Nghĩ đến đây, trong nội tâm có chút không yên. Vạn nhất nàng ta muốn động thủ, mình sẽ lập tức trở lại phòng đóng cửa lại. Sau đó đợi nàng ta đi làm thì ra. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không khỏi lùi về phía sau vài bước.

- Ngươi mới có vấn đề.

Hàn Vũ Tích thấy bộ dáng cẩn thận của Lâm Vân, trong lòng vốn không tức giận, đột nhiên lại dâng lên một cỗ khí. Nàng thầm than, rốt cuộc mình tạo nghiệt gì lấy một người chồng như vậy. Nhưng nhìn Lâm Vân đề phòng mình như vậy, nàng cũng chỉ phải thả khí mà thôi.

- Không có gì!

Hàn Vũ Tích nói xong vô lực phất phất tay. Con mắt chằm chằm vào TV, không biết trong nội tâm đang nghĩ gì.

“Dương lão gia tử biểu diễn 'Dương thị Thái Cực Quyền' ?”

Lâm Vân nhìn hình ảnh trên TV, hai mắt lập tức không dời đi được. Chính mình đang muốn học thứ này, thật không ngờ lại thấy được Quốc thuật gia Dương Thiên tiên sinh biểu diễn Dương thị Thái Cực trên TV.

Về Dương Thiên tiên sinh, Lâm Vân không chỉ đã đọc qua sách của ông ta, mà còn nhìn thấy ông ta xuất hiện rất nhiều trên báo chí. Nghe nói danh tiếng của ông ta rất lớn.

Lâm Vân bất tri bất giác ngồi bên cạnh Hàn Vũ Tích, hai mắt nhìn chằm chằm vào TV, không có ý rời đi.

Chứng kiến Lâm Vân vừa mới sợ hãi mình, hiện tại rõ ràng ngồi bên cạnh mình, Hàn Vũ Tích có chút nhíu mày. Chính là Lâm Vân không thèm để ý nàng, chỉ chăm chú nhìn vào TV. Thậm chí có thể chứng kiến nước miếng chảy ra ở khóe miệng của hắn.

## 7. Chương 7: Bà Ngoại Khen Ta Là Cháu Ngoan

Nhìn vẻ mặt ngu ngốc của Lâm Vân, trong nội tâm Hàn Vũ Tích lại chán ghét. Rốt cuộc không có hứng thú hỏi hắn vì sao có thể nấu cơm, chỉ đi lên tầng tiếp tục công tác của mình.

Lâm Vân xem xong Dương lão biểu diễn, liền đi ra sân luyện tập. Hàn Vũ Tích ở trên tầng, qua cửa sổ nhìn thấy Lâm Vân đang múa may, chỉ biết thở dài, tiếp tục nhìn vào máy vi tính. Chỉ cần hắn không cãi lộn với mình là được rồi. Chẳng lẽ còn trông cậy vào một người tâm thần làm ra được việc lớn?

Lâm Vân đánh xong một bộ Thái Cực Quyền, rõ ràng giống hệt với bộ Thái Cực Quyền trên TV, trong lòng hắn cũng cảm thấy được hài lòng. Hóa ra trí lực của mình vẫn mạnh mẽ như vậy. Nhưng phải công nhận bộ Thái Cực Quyền trên Địa Cầu này, quả thực không tệ chút nào. Tuy khoa học kỹ thuật ở nơi này phát triển còn khá thấp, nhưng có nhiều điều mà đại lục Thiên Hồng không theo kịp.

Chẳng hạn như bộ Thái Cực vừa học kia, mặc dù chỉ là dùng cho việc dưỡng sinh là chính. Nhưng nó xác thực có thể giúp mình ngưng tụ Tinh Nguyên nhanh hơn. Còn có thơ ca và trung y ở nơi này. Mặc dù quan điểm y học ở nơi này trong mắt mình, không coi là gì. Nhưng đối với một quốc gia chỉ có lịch sử năm nghìn năm, làm được như vậy đã không tồi. Xem ra, về sau mình cần bớt thời gian đi tới thư viện xem thêm sách vở, bổ sung thêm tri thức.

Đi vào trong nhà, trực tiếp chạy tới phòng bếp. Trông thấy trên bàn còn có ít điểm tâm, Lâm Vân âm thầm may mắn. Khá tốt, cuối cùng có cơm ăn vào buổi sáng. Nhai ngấu nghiến toàn bộ mười cái bánh bao xong, sờ sờ cái bụng, trong lòng tự nhủ, có thức ăn ăn no, thế là đủ rồi.

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng xe ô tô, Lâm Vân từ phòng bếp đi ra. Không biết là ai vậy? Rõ ràng lái xe đi vào sân nhỏ của nhà mình.

Vừa đi ra cửa chính, đã thấy một chiếc xe Lamborghini màu xanh nước biển rất đẹp dừng ở cửa biệt thự. Một người thanh niên mặc một bộ quần áo Versace đi xuống xe, tới thẳng chỗ của Lâm Vân.

Lâm Vân nhướn mày, nhìn thấy người thanh niên này, hắn liền cảm thấy không thoải mái. Bởi vì y chính là Tam ca của hắn, Lâm Khải.

Lâm Khải tới gần, trông thấy Lâm Vân vuốt bụng thảnh thơi đi ra, ánh mắt của y thoáng có chút kỳ dị. Đảo mắt liền khôi phục bình thường nói:

- Ha ha, không nghĩ tới lão Ngũ đã trở lại. Xem ra bệnh đã đỡ hơn trước rồi nhỉ? À, mà sao không thấy Vũ Tích đâu?

Nói xong, cũng mặc kệ Lâm Vân, ánh mắt liền hướng bên trong nhìn.

Lâm vân hừ lạnh một tiếng, thừa biết tên Lâm Khải tới đây làm gì. Nhưng hắn vẫn giả vờ ngu ngốc, nước miếng chảy ầm ầm từ khóe miệng, ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào Lâm Khải.

Lâm Khải bị người đệ đệ tâm thần này nhìn chằm chằm khiến y có chút nổi da gà. Tiện tay móc một cái bật lửa ném cho Lâm Vân nói:

- Ngoan, cầm lấy ra bên ngoài chơi đi.

Nói xong liền đi qua Lâm Vân đi lên tầng. Trong nội tâm y cũng đang buồn bực. Vài ngày trước, lúc còn đang ở bệnh viện, mình đã tận mắt thấy hắn ăn một trăm viên thuốc ngủ, như thế nào còn chưa chết? Mệnh của tên này thật lớn.

Từ lâu Lâm Khải đã ngấp nghé sắc đẹp của Hàn Vũ Tích. Chỉ là trở ngại Lâm Vân, mặc dù hắn chỉ là người điên, nhưng y cũng không dám làm quá phận. Chỉ là đùa giỡn qua Hàn Vũ Tích mấy lần, đều bị Hàn Vũ Tích cự tuyệt. Vốn, y nghĩ người điên này hẳn đã chết, không nghĩ tới vừa đến đã thấy mặt hắn. Bất quá, y cũng không để người điên này ở trong mắt.

Lâm Vân trông thấy Lâm Khải rõ ràng dám đi lên tầng tìm Hàn Vũ Tích, một tia ác độc hiện lên trong mắt. Trong lòng hắn đã nổi lên ý định giết tên Lâm Khải này. Lúc Lâm Khải vừa đến, y nhìn thấy mình liền lộ ra vẻ kỳ dị, đã không thoát được con mắt của hắn. Mình bị tiến vào bệnh viện khẳng định có liên quan tới người này.

Hàn Vũ Tích mở cửa, trông thấy người gõ cửa không phải là Lâm Vân mà là Lâm Khải. Trong mắt nàng liền hiện lên vẻ chán ghét, hỏi:

- Ngươi tới nơi này làm gì?

- Ha ha, Vũ Tích, hôm nay không phải cuối tuần sao, anh muốn mời em đi ăn cơm. Không biết lần này em có đồng ý hay không?

Vừa hỏi, ánh mắt đầy dâm tà của Lâm Khải vừa nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, lập tức đi qua Lâm Khải xuống cầu thang:

- Không rảnh, ta muốn cùng Lâm Vân đi mua thức ăn.

Lông mày của Lâm Khải nhíu lại. Trong lòng tự nhủ, nàng ta chỉ muốn lấy cớ tránh mặt mình. Hôm nay đại gia ta quyết định không buông tha ngươi. Vừa nghĩ tới đây, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng ‘Ầm, ầm’ liên tục. Lâm Khải nghe vậy liền cảm thấy buồn cười. Trong lòng tự nhủ, không biết người điên này đang chơi trò quái quỷ gì. Bất quá, khi hắn nhìn qua cửa sổ, lập tức giống như con chó hoang bị đốt mông, vội vã chạy xuống tầng, xông ra ngoài, trong miệng không ngừng hô:

- Lâm kẻ điên, dừng lại cho ta.

Lâm Vân chính đang cầm một hòn đá lớn, dùng sức đập vào cỗ Lamborghini màu xanh nước biển kia. Cả cỗ xe, trước và sau đều bị Lâm Vân đập bể không thành bộ dáng. Một bên đập, một bên không ngừng nói:

- Ta đập trái, ta đập phải, ta đập trước, ta đập sau. Nếu muốn khỏe mạnh, phải đập từ đầu tới chân. Chúng ta cùng nhau đập bể a…Đập bể, đập bể, bà ngoại còn khen ta là cháu ngoan...

- Ầm, ầm…

Trông thấy Lâm Khải nổi trận lôi đình chạy tới, Lâm Vân dừng tay, ra vẻ si ngốc nhìn Lâm Khải nói:

- Cái này để ta đập bể, ngươi không thể đập, ngươi đi nơi khác đập đi.

Nói xong, Lâm Vân chỉ về mấy cỗ xe đang chạy ngang qua.

Lâm Khải đẩy Lâm Vân ra, vuốt ve chiếc xe yêu quý. Chiếc xe mới mua được một tháng, đã bị đập đến bóp méo. Lâm Khải khóc không ra nước mắt:

- Lâm kẻ điên, ngươi…

Vừa nói xong câu đó, liền giống như bị ong vò vẽ đuổi theo, xoay người vào xe, dùng tốc độ nhanh nhất, khởi động cỗ xe Lamborghini, thoáng cái đã không thấy bóng dáng. Phỏng chừng với tốc độ khởi động xe này, cho dù Schumacher cũng phải than không bằng.

Lâm Vân ngây ngốc cầm một cái bật lửa, ngờ nghệch nói:

- Ta mới đánh vài cái, sao không cho ta đốt, ô ô, các ngươi khi dễ ta.

Trong nội tâm lại hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tiện nghi cho tên hỗn đản này. Bây giờ còn chưa đến lúc dùng bạo lực. Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi biết sự lợi hại của lão tử.

Hàn Vũ Tích ngơ ngác nhìn một màn này, trong lòng tự nhủ, hắn thật cường hãn a. Một chiếc xe giá trị mấy triệu nguyên, hắn nói đập bể là đập bể. Nếu không phải Lâm Khải chạy trốn nhanh, không chừng xe đã bị đốt cháy.

Nhìn nhìn Lâm Vân cầm cái bật lửa chơi đùa, trước kia không thấy hắn làm như vậy a. Chẳng lẽ bệnh tình của hắn càng ngày càng nặng rồi?

Rời đi căn biệt thự, trong lòng Lâm Khải như phát điên, hận không thể giết chết Lâm Vân. Đem xe của mình biến thành cái dạng này, bắt hắn bồi thường chỉ là chê cười. Bảo một người điên bồi thường tiền xe, vạn nhất phụ thân biết được, mình cũng không có quả ngon để ăn. Trong nội tâm y âm thầm thề rằng, sớm muộn gì cũng phải tống tên điên này xuống địa ngục.

Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Khải chạy trốn, trong nội tâm rất vui vẻ. Đập bể tốt. Bất quá nhìn Lâm Vân còn đang cầm cái bật lửa, lập tức lại cả người lại phát lạnh. Nếu chẳng may người này cầm cái bật lửa đốt nhà, hoặc là đi tới nhà người khác đốt xe, chả phải mình cũng xong đời.

- Mau đưa cái bật lửa kia cho ta, đây không phải là đồ chơi.

Hàn Vũ Tích vội vàng lấy cái bật lửa trong tay của Lâm Vân. Nhìn sắc mặt của Hàn Vũ Tích, Lâm Vân ở đâu còn không biết nàng ta đang nghĩ gì. Liền tiện tay quăng cái bật lửa, không biết cái bật lửa bị ném đi đâu, chỉ là không thấy bóng dáng.

Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng thở ra. Ném đi cũng tốt. Bỗng nghĩ tới, hôm qua tên này còn ở trong nhà nấu cơm. Nếu lần sau mình không ở nhà, hắn lại nấu cơm, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hàn Vũ càng nghĩ càng kinh hãi.

## 8. Chương 8: Đi Mua Thức Ăn

Hàn Vũ Tích đang nghĩ không biết có nên mang theo người này đi mua thức ăn cùng mình hay không. Để hắn ở nhà một mình, thực sự có chút lo lắng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ai có thể gánh vác được? Nhưng nếu đi cùng hắn, quả thực có chút xấu hổ?

Lâm Vân không biết Hàn Vũ Tích suy nghĩ nhiều như vậy. Cho dù hắn biết, hắn cũng không để trong lòng. Đang định lên tầng tiếp tục tu luyện.

- Uy, ngươi theo ta đi mua thức ăn.

Hàn Vũ Tích cuối cùng không dám cho Lâm Vân một mình ở nhà. Biện pháp tốt nhất là để cho hắn đi theo mình.

Ừ, nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân có chút ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ, không biết hôm nay nàng ta ăn phải cái gì, thái độ có vẻ không giống như bình thường. Nhưng nghĩ lại, mới biết là nàng ta sợ mình ở nhà một mình tiếp tục nghịch lửa.

Chẳng lẽ mang mình đi ra ngoài, sẽ không sợ mình nghịch lửa rồi? Hắc hắc, cũng tốt, đi ra ngoài tiện thể đến tiệm sách luôn. Ai, bất quá, hiện tại trong túi mình không có một xu. Mà muốn đòi tiền Hàn Vũ Tích? Đừng nói Lâm Vân sẽ không làm vậy, thậm chí nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua. Hỏi tiền một nữ nhân, hắn còn chưa có mặt dày đến vậy.

- Cũng tốt, ta đi thay quần áo.

Nói xong, Lâm Vân liền đi lên tầng. Hiện tại, quần áo của Lâm Vân đều là toàn quần áo rẻ tiền, chỉ đáng vài chục nguyên. Thậm chí một bộ trên trăm nguyên cũng không có. Bởi vì toàn bộ quần áo tốt đều bị hắn mang đi bán. Lâm Vân phỏng chừng, số quần áo rẻ tiền này hẳn là do bảo mẫu kia mua.

Kỳ thực, Lâm Vân đoán không sai. Những quần áo vỉa hè này đều do bảo mẫu mua. Nếu mua quần áo tốt hơn, chắc chắn sẽ bị Lâm Vân mang đi bán.

Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn Lâm Vân đi lên tầng. Trong lòng nàng tự nhủ, thực kỳ quái, còn biết trước khi ra ngoài thay quần áo? Chính mình còn đang định bảo hắn đi đổi đây, không ngờ hắn lại biết tự đi thay quần áo.

Lần này hắn trở về từ bệnh viện, không biết bệnh tình tốt hơn hay là nghiệm trọng hơn. Hàn Vũ Tích cũng không có cách nào đoán được.

Bất quá, khi Lâm Vân thay quần áo xong đi xuống, thấy bộ quần áo hắn mặc trên người, Hàn Vũ Tích liền biết mình không cần phải suy đoán. Đã gần tới mùa hè, Lâm Vân rõ ràng còn mặc một bộ áo khoác dài tới đùi.

Hàn Vũ Tích nhìn nhìn mặt trời chói chang, lắc đầu thở dài, cũng lười bảo hắn trở về thay quần áo.

- Ngươi cầm theo cái gì thế?

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân còn mang theo cái túi.

- À, ta thấy trong nhà có cái ô, liền thuận tay mang theo.

Lâm Vân lập tức nịnh nót trả lời.

Hàn Vũ Tích nhìn bên ngoài, còn nắng chang chang thế kia, trong lòng nghĩ, người này còn biết sợ ánh nắng? Còn mang theo cái ô? Lại còn ăn mặc như vậy, khiến Hàn Vũ Tích không biết nói gì. Bất quá, mặc kệ hắn, nàng đi thẳng ra ngoài.

Lâm Vân cẩn thận khóa kỹ cửa, mới đi đằng sau Hàn Vũ Tích, cách nàng ta hơn 3m, không nhanh không chậm đi theo. Hàn Vũ Tích nhìn thấy vậy, âm thầm buồn cười. Lại còn biết khóa cửa, giống như trong nhà nhiều đồ quý giá lắm vậy. Mà cho dù có nhiều đồ quý giá, cũng sẽ không có tên trôm nào dám tới khu nhà giàu này.

Bất quá, thấy Lâm Vân mang theo cái ô nhưng không có ý dùng. Mặc dù không muốn cùng hắn nói chuyện, nhưng vẫn phải tức giận nói:

- Ngươi mang theo cái ô lại không dùng, vậy thì mang theo làm gì?

Nói xong, cũng biết mình thừa hơi. Nói với hắn những điều này có tác dụng gì? Cũng không trông cậy hắn trả lời mình, tiếp tục bước nhanh về phía trước.

- Trời còn chưa mưa, mở ô ra làm gì?

Lâm Vân giống như bị Hàn Vũ Tích hỏi môt câu ngu ngốc vậy, trả lời rất nghiêm trang. Thậm chí còn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích buồn bực muốn thổ huyết. Nghĩ lại vẫn thôi, chẳng muốn tiếp tục vấn đề này. Nắng chang chang như vậy, mang theo cái ô đề phòng mưa, mình cũng bó tay với hắn. Chỉ buồn bực đi tiếp

Nàng lại suy nghĩ, lần này nên mua thêm nhiều thức ăn cùng gạo. Mặc dù mình rất ít ăn ở nhà, nhưng cũng không thể khiến người này chết đói.

Lâm Vân đi theo sau Hàn Vũ Tích, hết nhìn đông lại nhìn tây. Hàn Vũ Tích thì cảm thấy mang theo một người như vậy, quả thực rất xấu hổ. Nhưng xấu hổ về xấu hổ, luyện mãi rồi cũng quen.

Lần này mua thức ăn, thực ra vẫn là vì người này. Tuy nhiên rất hận hắn, nhưng dù sao hai người cùng sinh sống trong một căn nhà, chẳng lẽ lại để hắn đi ra ngoài đường ăn quả dại. Khiến đồng nghiệp thấy vậy rồi chê cười?

Vốn đang đi đường, nhưng nghĩ tới những điều này, nàng cảm thấy rất ủy khuất. Không biết kiếp trước mình làm điều gì sai, lại lấy phải một người chồng như vậy. Càng thương tâm hơn, anh trai của chồng còn thường xuyên đến khi phụ mình.

Đưa tay chùi nước mắt, đột nhiên bước nhanh hơn.

Lâm Vân nhìn động tác của Hàn Vũ Tích, trong nội tâm thở dài. Cũng thật là khó cho nàng ta. Chờ Tinh Vân của mình hình thành xong, mình sẽ chủ động xóa bỏ cuộc hôn nhân này. Tiếp tục nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Tuy Hàn Vũ Tích là người phụ nữ mà Lâm Vân thấy xinh đẹp nhất trong những người hắn đã từng gặp, nhưng một cuộc hôn nhân không có tình yêu, không phải là điều hắn muốn.

Đột nhiên nhớ tới vị hôn thê của mình ở đại lục Thiên Hồng, trong mắt Lâm Vân hiện lên vẻ mê man. Hàn Vũ Tích quả thực rất giống như vị hôn thê Thanh Thanh của mình. Vô luận là về tính cách hay là hành động.

Từ nhà đi tới chợ rau, cũng không phải là xa, 20 phút là tới. Chợ rau này tạm thời dựng lên. Nhìn ở ven đường có chồng chất các loại vật liệu kiến trúc, phỏng chừng ở đây sắp được xây dựng. Một ít quán hàng bán thức ăn được dựng ở ven đường, đều có một cái ô thật lớn che nắng. Tuy nhiên chiều rộng của cái ô cũng có hạn, vẫn có nhiều món ăn bị ánh nắng chiếu tới, nhìn có vẻ khô héo.

Hàn Vũ Tích mặc kệ khuôn mặt mờ mịt của Lâm Vân, nàng đi tới quán hàng, thấy cái gì thì mua cái đó. Nàng cũng sẽ không đến hỏi Lâm Vân thích ăn gì. Dù sao chỉ cần không chết đói là được.

Nàng mua rất nhiều thức ăn, hai tay của Lâm Vân đã xách không hết. Hàn Vũ Tích phỏng chừng số này có thể miễn cường đủ cho hắn ăn một tuần. Không tiếp tục mua nữa, mà trực tiếp quay đầu trở về nhà.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không nói gì. Thấy Hàn Vũ Tích đã mua xong thức ăn, lập tức mang theo đồ ăn đi phía sau.

Kỳ thực khi hắn nhìn thấy chỗ khoai sọ kia, hắn rất muốn mua thêm một chút. Trực giác nói cho hắn biết, thứ này rất có lợi cho việc tu luyện của hắn. Nhưng trong người hắn không còn một đồng. Mà đòi tiền Hàn Vũ Tích là không thể nào. Hắn quyết định một khi mình hình thành Tinh Vân, vô luận ra sao cũng phải đi ra ngoài tìm việc làm. Không thể để một nữ nhân nuôi sống được.

- Di, Vũ Tích, sao em lại ở đây? Đến mua thức ăn à? Không phải em thường ăn cơm ở công ty sao? Như thế nào lại đi đến chỗ nào mua thức ăn?

Thẩm Quân bất ngờ đụng phải Hàn Vũ Tích, y cảm thấy rất vui mừng. Không ngờ hôm nay lại bắt được cơ hội tốt như vậy. Y liền có ý định mặt dày mày dạn mời nàng ăn một bữa cơm. Nếu nàng ta nói không rảnh, thì mình liền cùng đi theo nàng ta về nhà ăn cơm. Dù sao trong nhà nàng ta cũng chỉ có một thằng ngốc.

Hàn Vũ Tích nhíu nhíu mày. Thật không ngờ ở đây lại gặp phải người này. Trong lòng nàng kỳ thực không thích Thẩm Quân, nàng nói:

- Đúng vậy, mua thức ăn.

- A, mua xong rồi à? Anh mời em đi ăn bữa cơm được không? Đừng nói em lại không có thời gian rảnh nhé?

Thẩm Quân âm thầm đắc ý. Chắc lần này cô nàng khó mà lấy cớ từ chối.

- A, Hàn Vũ Tích, phiền toái ngươi mở hộ ta cái ô.

Lâm Vân đi tới trước mặt của Hàn Vũ Tích, cười tủm tỉm nói với Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích đang định tìm cớ từ chối Thẩm Quân, nhìn thấy Lâm Vân bảo nàng mở ô. Tuy không muốn làm chuyện nhàm chán này, nhưng vì để tránh cho Thẩm Quân hỏi tiếp, rõ ràng nghe theo lời của Lâm Vân, mở cái ô ra.

Thẩm Quân chính đang suy đoán cái tên cầm thức ăn này là ai. Trong lòng tự nhủ, trời đã râm mát hơn, còn mở ô làm cái quái gì? Y còn chưa kịp nói gì, đã nghe Lâm Vân nói:

- Vị đại thúc này, ngươi nên tìm một chỗ tránh mưa đi.

Nói xong, lập tức đi lên cùng Hàn Vũ Tích.

Trong nội tâm Thẩm Quân mắng to. Lão tử chỉ là không cạo râu mà thôi, có già như vậy sao? Bất quá, y còn chưa kịp trách vấn thì ‘Oanh’ một tiếng. Là tiếng sấm, theo đó mưa to lập tức rơi xuống. Cơ hồ không có dấu hiệu gì.

Đáng thương Thẩm Quân giống như những người khác đứng ở ven đường, toàn thân lập tức bị nước mưa xối cho ướt sũng. Muốn tìm một chỗ tránh mưa, nhưng xung quanh toàn là quán hàng bán rong, cái ô chỉ đủ che người bán hàng và hàng hóa, làm gì còn chỗ nào để nấp.

- Cả người ướt sũng như vậy rất dễ bị cảm a. Thật tội nghiệp!

Rất xa, Thẩm Quân còn nghe được tiếng than của Lâm Vân.

## 9. Chương 9: Đoạn Đường Mưa Gió

Hàn Vũ Tích mở cái ô, nhìn mưa to như trút, lại nhìn rất nhiều qua đường đang tìm chỗ tránh mưa, nàng không khỏi bội phục vận khí của người này. Đúng là người ngốc có phúc của người ngốc.

- Nặng quá, ta xách không hết được.

Hàn Vũ Tích còn đang suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng của Lâm Vân ở đằng sau cái ô.

Lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Vân, Hàn Vũ Tích một tay cầm ô, một tay xách hộ cho Lâm Vân mấy túi đồ ăn.

- Phía bên này của ta mưa lớn hơn, đưa cái ô cho ta cầm.

Lâm Vân vọt tới muốn cầm cái ô trong tay của Hàn Vũ Tích. Nhìn Lâm Vân vẻ mặt ngu ngốc, không có chút thương hương tiếc ngọc nào, Hàn Vũ Tích chỉ cảm thấy cực kỳ thương tâm. Chẳng lẽ mặc kệ hắn đi về nhà trước? Nhưng nếu bị mưa làm ướt mà bị ốm, thì ai chăm sóc cho nàng, chả lẽ nhờ vào một kẻ như vậy. Bị ốm cũng không thể đi làm. Đó không phải điều nàng muốn.

Nhưng do tính tình quật cường, nàng liền đưa cái ô cho Lâm Vân. Nàng thì tiếp tục cúi đầu đi về phía trước. Trong nội tâm thực sự không muốn đi chung với người này.

Cũng không quản mưa rơi như trút, Hàn Vũ Tích cúi đầu đi vô cùng nhanh. Trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm.

Mưa càng ngày càng lớn, Hàn Vũ Tích nhìn ống quần đã bị ướt đẫm, rốt cuộc nước mắt kìm không được cũng rơi xuống ống quần.

Chỉ hơn 10 phút rõ ràng đã đi về tới nhà. Cũng không quan tâm Lâm Vân có đi theo trở về hay không, Hàn Vũ Tích cầm cái chìa khóa mở cửa, rồi trực tiếp vứt thức ăn ở góc cửa, liền chạy lên phòng mình, ngã xuống giường, âm thầm rơi lệ.

Trong mơ Hàn Vũ Tích thường mơ tới có một hoàng tử cưỡi bạch mã tới rước nàng. Hoàng tử anh tuấn tiêu sái cầm hoa hồng, đi tới trước mặt của nàng, giúp nàng đeo nhẫn kim cương, sau đó nói sẽ mãi mãi yêu thương nàng. Chính là khi tỉnh lại, chỉ là một tên ngu ngốc hay khi dễ mình mà thôi. Thậm chí ngay cả cái ô, hắn cũng muốn dành với mình.

Thương tâm qua đi, Hàn Vũ Tích đứng lên. Trong lòng nói, vẫn nên tranh thủ thời gian đi tắm, bằng không cứ như vậy sẽ bị bệnh. Mặc dù ở trong mắt của Hàn Vũ Tích, nơi này không phải là gia đình của nàng. Nhưng nơi này đã có một người bệnh, nếu mình lại sinh bệnh, thì chỗ này còn lộn xộn như thế nào nữa.

Ừ, đang muốn cởi quần áo tắm rửa, Hàn Vũ Tích bỗng ngẩn ra. Quần áo của mình rõ ràng vẫn khô, chỉ có vài chỗ bị thấm ít nước mưa. Mấy chỗ này bị ướt là do khi mình đưa cho Lâm Vân cái ô mà lưu lại. Nhưng rõ ràng vừa nãy mưa rất lớn, hơn nữa cái ô cũng bị Lâm Vân cầm đi.

Chuyện gì xảy ra? Vì sao chỉ có ống quần của mình là bị ướt, còn lại đều khô ráo? Chẳng lẽ trên đường đi là do Lâm Vân giúp mình che mưa. Vừa nãy, chính mình do quá kích động, một mực cúi đầu chạy về không có để ý?

Bất quá, cho dù Lâm Vân giúp mình che mưa, nhưng cái ô nhỏ như vậy, một người dùng đã miễn cưỡng. Ít nhất một bên quần áo của mình phải ướt đẫm mới đúng? Nhưng sự thực toàn bộ quần áo đều khô ráo. Chợt nhớ tái cái gì, nàng liền vội vã xuống tầng.

Lâm Vân đang ở trong bếp chỉnh lý món ăn. Hình như hắn vừa mới trở về, quần áo của hắn cũng không thấy ướt. Trong lòng của Hàn Vũ Tích càng cảm thấy kỳ quái, trên người Lâm Vân rõ ràng không bị mưa xối ướt? Nhìn nhìn chân của Lâm Vân, thấy hắn đã thay đổi sang một đôi giày vải sạch sẽ.

- Hắt xì!

Lầm Vân hắt hơi một cái, liền lấy tay lau lau mũi. Mặc dù không có nước mũi chảy ra, nhưng cũng đủ làm cho Hàn Vũ Tích chán ghét.

Trông thấy Lâm Vân lau mũi, ngây ngốc nhìn mình cười, lại tiếp tục chỉnh lý mấy đồ ăn, Hàn Vũ Tích thực sự hết chỗ nói. Nhìn nhìn khuôn mặt của hắn, nàng có cảm giác buồn bực không nói lên lời. Hơi nhăn lông mày, cũng lười hỏi hắn, trực tiếp đi tắm rửa.

Mặc dù không bị mưa xối ướt, nhưng Hàn Vũ Tích có thói quen sạch sẽ. Lúc trước đi trên đường vẫn dính chút bụi bặm, cảm thấy không thoải mái.

Nhìn thấy Hàn Vũ Tích đi lên tầng, Lâm Vân cũng không nói gì. Vừa nãy, vì giúp Hàn Vũ Tích tránh mưa, cả bộ áo khoác của hắn đã bị ướt sũng.

Thấy Hàn Vũ Tích trực tiếp đi lên lầu rồi đóng cửa, cũng không biết nàng làm gì. Hắn liền cầm áo khoác dài để ở ban công, dùng nước nóng giặt sạch, rồi vào bếp tiếp tục chỉnh lý lại thức ăn. Hắn biết số thức ăn này là để cho hắn ăn cả tuần, cho nên không dám chậm trễ.

Sau khi Hàn Vũ Tích tắm rửa xong, đi xuống thấy Lâm Vân ở trong bếp nấu ăn, có mấy món nấu xong còn được bày biện trên bàn. Trong nội tâm nàng âm thầm kinh ngạc, chẳng lẽ nấu cơm chính là thiên phú của người này sao?

Tuy thắc mắc, nhưng nhìn mấy món ăn nóng hôi hổi, cực kỳ bắt mắt. Mà nàng cũng đã đói bụng. Do dự một chút, liền không rút rè, cầm bát cơm Lâm Vân đã xới sẵn, gắp thức ăn bắt đầu ăn.

Lâm Vân nhìn thấy Hàn Vũ Tích ăn cơm, cũng không khách khí, bưng một bát cơm, ăn ngấu nghiến.

Lần nữa, Hàn Vũ Tích bị tài nấu ăn của Lâm Vân làm cho chấn kinh. Quả thực ăn quá ngon. Bất tri bất giác, mấy đĩa thức ăn đã bị nàng gắp hơn nửa. Nhưng nhìn dáng ăn của Lâm Vân, giống như hổ đói vậy, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng táp táp lưỡi. Khiến nàng dù muốn ăn thêm một chút, nhưng vẫn là buông bát đũa xuống, trực tiếp đi lên tầng làm việc.

Trong mắt của Lâm Vân hiện lên một tia ảm đạm. Mặc dù tướng ăn của hắn không tốt, nhưng hắn lại không muốn sửa lại. Dù sao hắn và Hàn Vũ Tích cũng không phải sống ở đây cả đời, quan tâm làm gì nàng thích hay không thích dáng ăn của mình. Từ nay về sau, mình tận lực không cùng nàng ăn cơm là được rồi.

Sau khi Lâm Vân ăn xong, rửa sạch bát đũa, liền trở về phòng của mình, bắt đầu tu luyện.

Hàn Vũ Tích nghe thấy thanh âm đóng cửa từ phòng Lâm Vân, biết rằng hắn đã ăn xong. Lúc này mới đi xuống cầu thang, tới phòng bếp. Nàng nghĩ tới vừa nãy mình còn chưa ăn no, muốn ăn thêm chút nữa rồi dọn dẹp bát đũa.

Chính là vừa mới mở lồng cơm ra, ở trong đã rửa sạch sẽ. Không chỉ nói thức ăn, cho dù một giọt nước cũng không còn. Bất đắc dĩ thở dài, trong lòng tự nhủ, hắn ăn uống thật sạch sẽ a. Mở tủ lạnh ra, lấy bánh bao mua từ giữa trưa. Để bánh bao vào lò vi ba hâm nóng. Cắn một miếng, chỉ cảm thấy vô vị, một chút cũng ăn không vô, lại đem bánh bao bỏ vào tủ. Đột nhiên mặt nàng đỏ lên, chẳng lẽ mình lại nghĩ tới mấy món ăn mà Lâm Vân nấu rồi?

Hàn Vũ Tích trở lại phòng, không còn tâm tư làm việc. Lúc thì nghĩ sao cho nhanh tới cơm tối, lúc thì nghĩ vì sao quần áo của mình không bị nước mưa xối ướt. Suy nghĩ kỹ một lúc, mới hồi phục tinh thần, trong lòng tự nhủ, không phải do mấy ngày nay quá mệt mỏi a? Liền nằm xuống giường, rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Lâm Vân tu luyện bốn giờ mới đứng lên. Với tiến độ tu luyện hiện tại, hắn cảm thấy vẫn tương đối thỏa mãn. Ở một nơi thiếu linh khí như ở đây, có thể tu luyện với tốc độ như vậy, hắn đã cảm thấy rất hưng phấn.

“ Xem ra chính mình không cần một tuần là có thể hình thành Tinh Vân. Lúc đó có thể vào buổi tối hấp thu tinh hoa của tinh thần, tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn”

Đi xuống tầng, nấu mấy món, ăn xong, lại tiếp tục lên tầng tu luyện.

Ngủ xong một giấc, Hàn Vũ Tích cảm thấy tinh thần cực kỳ thoải mái. Thật lâu đã không có cảm giác này. Nhìn nhìn đồng hồ, rõ ràng vừa ngủ đã ngủ hơn 5 tiếng. Tranh thủ thời gian rửa mặt rồi xuống tầng. Trong nội tâm lại ngóng nhìn Lâm Vân đã nấu xong cơm tối. Quả nhiên nồi cơm điện trong phòng bếp vẫn còn nóng.

Hàn Vũ Tích ăn xong đồ ăn ngon, trong lòng suy nghĩ, kẻ ngốc này, không phải cái gì cũng kém.

## 10. Chương 10: Thu Hồi Biệt Thự

Lần đầu tiên Hàn Vũ Tích đi làm mang theo tâm tình vui vẻ. Vừa tới cửa chính của biệt thự, quay đầu nhìn phòng của Lâm Vân, trông thấy trên ban công có phơi một cái áo khoác màu đen. Trong nội tâm thầm than, thật đúng là bệnh, trời nóng như vậy cũng mặc quần áo dày cộm. Lắc đầu, chẳng muốn quản chuyện này. Chỉ cần hắn không gây chuyện là coi như giúp mình rồi.

Xe của nàng đã được sửa lại tốt, nhưng vẫn được cất ở gara tầng ngầm, không dám lấy ra dùng. Tuy chỉ là một chiếc xe Fox, nhưng đã bị Lâm Vân đập nát hai lần. Hai ngày này, nhìn biểu hiện của Lâm Vân có vẻ tốt hơn, nàng mới lấy xe đi tới công ty. Chuẩn bị lúc quay về, cẩn thận cất lại vào gara, không để cho Lâm Vân phát hiện. Ngẫm lại, ngay cả xe Lamborghini đều bị Lâm Vân đập nát, chiếc xe này của mình, nếu bị hắn đập thêm lần nữa, chắc chỉ còn vứt vào bãi rác.

Hàn Vũ Tích vừa mới tới cửa phòng nhân sự, liền nghe thấy Tiểu Du nói chuyện điện thoại:

- A, Thẩm quản lý bị làm sao mà phải nghỉ hẳn một tuần? Có nghiêm trọng không? Vâng, vâng, cháu biết rồi…

- Thẩm quản lý xảy ra chuyện gì à?

Phương Bình thấy Tiểu Du để điện thoại xuống, liền hỏi.

- Ngày hôm qua Thẩm quản lý bị dính nước mưa, liền bị cảm. Hình như là bị nhiễm trùng gì đó, nghe có vẻ rất nghiêm trọng. Hiện tại đang ở trong bệnh viện. Vừa rồi người nhà của anh ta xin cho anh ta nghỉ một tuần.

Tiểu Du nói ra.

Hàn Vũ Tích nghe thấy vậy có chút buồn cười. Nàng nhớ rõ hôm qua, lúc mua thức ăn, trước khi đi Lâm Vân còn nói cái gì, cẩn thận dính mưa mà bị bệnh. Người này quả nhiên đoán mò cũng trúng. Không lẽ, ngày hôm qua hắn đoán được trời sẽ mưa nên mới mang ô theo a? Bất quá, nàng lại lắc đầu, điều này sao có thể xảy ra?

Mấy ngày này là mấy ngày Hàn Vũ Tích cảm thấy thoải mái nhất. Ở công ty không còn bị Thẩm Quân quấy nhiễu. Lúc về nhà, còn được ăn những món ăn ngon để trong nồi cơm. Thậm chí còn không phải nhìn thấy thân ảnh của Lâm Vân. Nếu thời gian cứ một mực trôi qua như vậy, quả thực không tồi.

Trước kia, nàng toàn là ở bên ngoài ăn cơm tối. Hiện tại mỗi ngày có thể trở về ăn món ăn mà mình yêu thích. Cảm giác thật tốt.

Đột nhiên nghĩ tới, chỗ thức ăn mình mua có đủ cho một tuần lễ? Ngẫm lại, mấy món mà mình ăn mỗi ngày đều là thức ăn mà mình mua lúc trước. Tuy mấy món đều rất hợp khẩu vị, nhưng nếu mua thêm nhiều loại, chẳng phải tốt hơn? Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích vẫn là quyết định để mấy trăm nguyên ở trong nhà. Nhưng nàng chắc chắn sẽ không gõ cửa phòng Lâm Vân rồi đưa tiền cho hắn. Mà như cũ để một nghìn nguyên ở trước bàn máy tính.

Mỗi ngày Lâm Vân đều đợi Hàn Vũ Tích đi làm rồi mới ra khỏi phòng. Đầu tiên đến sân luyện quyền pháp, sau đó ăn cơm, luyện công. Tới chiều lại tới các tiệm sách coi lén. Buổi tối thì chừa chút đồ ăn cho Hàn Vũ Tích. Vài ngày trôi qua, hắn cùng Hàn Vũ Tích, người nào làm việc đấy, không đụng chạm lẫn nhau, thời gian trôi qua cũng thư thái. Tinh Vân trong người hắn hình thành rất nhanh. Mắt thấy còn một ngày là có thể triệt để tạo thành.

Nghe thanh âm, có lẽ Hàn Vũ Tích đã ra ngoài đi làm, Lâm Vân duỗi lưng một cái, chậm rãi xuống nhà vệ sinh rửa mặt. Đi qua phòng của Hàn Vũ Tích, thấy không có đóng. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ nàng lại quên đóng cửa? Nhớ rõ lần trước quên đóng cửa, lúc tan tầm trở về có vẻ rất vội vã. Ai, thực là một nữ nhân hay quên. Vẫn là giúp nàng ta đóng cửa lại.

- Chị…

Lâm Vân đang định đóng cửa, thì nghe thấy một giọng nữ thanh thúy vang lên từ dưới tầng.

Lâm Vân vội vàng xuống tầng thì trông thấy một cô gái rất xinh đẹp, tuổi chừng 18, 19 đang đứng ở phòng khách. Lâm Vân không nói gì, chỉ nghe thấy cô gái này nói:

- Ngươi chính là kẻ kia tâm thần….A, chính là Lâm Vân, chị của ta có ở nhà không?

Lâm Vân chỉ cảm thấy buồn bực. Trong lòng tự nhủ, cô gái này cũng thật là bưu hãn a! Hình như trước kia đã từng gặp qua nàng. Nàng có vài phần giống Hàn Vũ Tích. Vừa rồi nghe nàng ở dưới tầng gọi chị, chẳng lẽ đây là em gái của Hàn Vũ Tích.

- A, không có chuyện của ngươi, chị của ta chắc là còn chưa đi làm. Ta đi lên tìm chị ấy.

Cô gái này nhìn Lâm Vân vẫn ngây ngốc đứng một bên, trong mắt hiện lên một tia khó nói lên lời, trực tiếp đi qua Lâm Vân lên tầng.

Nhìn vẻ hấp tấp của cô gái này, trong lòng Lâm Vân đúng là buồn bực. Hai người là chị em sao tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy.

Cô gái vội vàng mở cửa, nhưng không thấy Hàn Vũ Tích trong phòng, có vẻ rất thất vọng. Nàng lập tức lấy một cái điện thoại màu hồng trong túi, chuẩn bị gọi điện thoại. Đột nhiên, nàng trông thấy một nghìn nguyên để trên bàn máy tính, liền vui vẻ. Vội vàng cất điện thoại đi, cầm tiền chạy ra cửa chính. Trước khi đi, vẫn không quên nói một câu:

- Lâm Vân, ta đi đây.

Cả quá trình, Lâm Vân đều không nói một câu. Cô gái này giống như từ trên trời rơi xuống lại biến mất. Lâm Vân chỉ phải cười khổ, vẫn không nhanh không chậm đi tới sân luyện quyền. Sau đó lại lảo đảo tới tiệm sách.

Mặc dù lần này Hàn Vũ Tích không như lần trước lo lắng Lâm Vân sẽ lục lọi đồ đạc trong phòng của mình, nhưng sau khi tan tầm, nàng vẫn lập tức trở về.

Nhìn trong phòng vẫn y nguyên sạch sẽ, Hàn Vũ Tích thở dài một hơi. Lại nhìn trên bàn máy tính không còn tiền, biết là Lâm Vân cầm đi, mới yên lòng.

Lâm Vân sớm đã trở về phòng ngủ tu luyện. Hàn Vũ Tích cầm cơm trong nồi cơm điện ra ăn, rồi đi lên tầng tắm rửa, tiếp tục làm việc.

Linh khí hóa thành tinh lực, thúc dục Tinh Vân bên trong cơ thể của Lâm Vân nhanh chóng hình thành. Hắn không chút do dư ăn nốt mấy quả Minh Yên còn lại. Sau khi ăn xong, tinh lực trong cơ thể hắn đột nhiên bành trướng. Lâm Vân bảo vệ chặt đan điền. Một tiếng ‘Oanh’ vang lên, Lâm Vân chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Một cỗ khí tức thoải mái bay thẳng lên đầu. Trong lòng Lâm Vân liền mừng rỡ. Hắn biết rằng Tinh Vân đã triệt để hình thành. Nhưng vẫn không dám ngừng việc tu luyện lại.

Tinh Vân hình thành, nhanh chóng khiến cho các huyệt vị kinh mạch bên trong cơ thể của Lâm Vân cường hóa gấp trăm lần.

Lại qua bốn tiếng, Lâm Vân mở to mắt đứng lên. Hắn cảm thấy toàn thân đều tràn ngập tinh lực cùng khí lực. Hiện tại cho dù đối mặt với mười người thanh niên to lớn, phỏng chừng mười người đó cũng không phải là đối thủ của hắn.

Đến Địa Cầu đã không phải là ngắn, hắn biết rõ ở nơi này, người luyện võ tới tận cùng có thể hình thành nội lực. Lực lượng Tinh Vân trong người của mình, có chút giống như nội lực. Nhưng Lâm Vân biết lực lượng Tinh Vân của mình càng cường hãn hơn so với nội lực không biết bao nhiêu lần.

Hơn nữa, nội lực cho dù luyện sâu thêm nữa cũng không thể trường thọ hay phi thăng. Nhưng lực lượng Tinh Vân, chỉ cần ngưng kết thành một sao, là có thể trường thọ và kết thành Tinh Giới. Mặc dù không dám nói tới phi thăng, nhưng một khi luyện tới hai sao, có thể cưỡi mây phi hành. Những điều này, nội lực còn lâu mới bằng được.

Nhìn toàn thân đen như nước bùn, Lâm Vân không có kinh sợ, mà còn lấy làm mừng. Hắn biết rõ đây là kết quả do Tinh Vân hình thành, tẩy rửa các chất bẩn bên trong cơ thể. Nhưng toàn thân hắn vẫn bốc mùi rất khó ngửi. Lâm Vân vội vàng đi vào nhà vệ sinh rửa sạch một lần.

Hàn Vũ Tích ngủ tới nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng Lâm Vân tắm rửa trong nhà vệ sinh, nàng cảm thấy không có lời để nói. Trong lòng tự nhủ, người này cũng quá quắt một chút. Mấy ngày nay, nhìn hắn nấu cơm ngon, còn tưởng rằng đã khá hơn nhiều. Thật không ngờ, vẫn chứng nào tật nấy.

Lần này tắm rửa, Lâm Vân mất tới gần một giờ. Rửa sạch sẽ xong mới phát hiện, làn da vốn ngăm đen của mình đã biến thành trắng nõn. Nghĩ thầm, mình cũng không thể khống chế được việc này. Vội vàng rửa sạch y phục, rồi mang quần áo ra ban công phơi.

Một giấc ngủ tới tận 9h sáng hôm sau mới tỉnh. Đi ra thì phát hiện hôm nay Hàn Vũ Tích không có đi làm. Từ một tuần trước, cùng Hàn Vũ Tích đi mua thức ăn, đến hiện tại hắn mới nhìn thấy nàng. Trong nội tâm hơi bất ngờ, rồi mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật.

Nguyên lai, cho dù chủ nhật Hàn Vũ Tích đều tới công ty đi làm. Bất quá, hiện tại Lâm Vân ở nhà không còn cãi lộn, nên Hàn Vũ Tích cũng không muốn suốt ngày nhốt ở trong công ty.

Hiện tại Tinh Vân của Lâm Vân đã hình thành, hắn muốn đưa ra việc ly hôn với Hàn Vũ Tích. Dù sao hai người cho dù kết hôn cũng như không kết hôn vậy, cần gì phải khiến đôi bên khó chịu. Phỏng chừng Hàn Vũ Tích cũng suy nghĩ như mình. Dù sao nàng ta vẫn còn trẻ, chỉ có 24,25 tuổi

Nhìn thấy Lâm Vân xuống tầng, Hàn Vũ Tích cảm thấy Lâm Vân có nhiều điểm biến hóa. Chẳng những là bệnh của hắn, còn là khí chất và thần thái của hắn. So với bộ dáng chán chường không chịu nổi trước đây, hiện tại hắn đã tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa làn da cũng trở nên sáng bóng. Chính đang cân nhắc, chợt nghe thấy tiếng đỗ xe ở bên ngoài.

- Ha ha, hiện tại căn biệt thư này đã là của ta. Lâm Vân, ngươi có thể dọn đi rồi. Cha nói rằng, toàn bộ quyền sở hữu của căn biệt thư này giờ nằm trong tay ta. Hắc hắc, đó là vì cha muốn đền bù tổn thất mà ngươi đập xe của ta lúc trước. Xin lỗi nhé, ta muốn thu hồi biệt thự.

Lâm Khải vừa bước ra khỏi xe, đã cất tiếng cười đắc ý.

## 11. Chương 11: Dời Đi

- Lâm Khải, ngươi lại tới nơi này làm gì?

Vừa nhìn thấy Lâm Khải, Hàn Vũ Tích lập tức đứng lên, lạnh lùng hỏi.

- Làm gì? Đương nhiên là đến thu hồi phòng ở. Quyền sở hữu của căn biệt thư này đã chuyển sang tên ta, ta đương nhiên muốn tới thu hồi nó. Chẳng lẽ lại miễn phí cho các ngươi sinh sống ở đây? Thật sự là buồn cười, ha ha.

Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của Lâm Khải, Lâm Vân chỉ muốn tiến lên đấm vào mặt y một cái.

- Ngày mai ta tới thu hồi phòng ở, các ngươi mau chóng thu dọn, đỡ mất công ta phải gọi bảo vệ tới.

Thấy Lâm Vân và Hàn Vũ Tích trầm mặc không nói, Lâm Khải nói xong liền lãnh khốc phất tay mà đi. Bất quá, lần này y không lái chiếc xe Lamborghini tới, mà là lái một chiếc xe Buick bình thường. Không biết là do chiếc xe kia của y chưa được sửa xong, hay là do y không dám lái tới.

- Ách…

- Lâm…

- Ngươi nói trước đi.

- Ngươi nói trước đi.

- Vẫn là ngươi nói trước đi.

Lâm Vân thấy hai người lần đầu tiên cùng lúc mở miệng, vì vậy liền nhường cho Hàn Vũ Tích nói trước.

- Nếu không, ta đi ra ngoài thuê một căn phòng ở tạm, ngươi không…

Hàn Vũ Tích do dự còn chưa nói hết, Lâm Vân đã cắt đứt lời nàng.

- Ta có chỗ ở, cùng lắm thì ta tới chỗ mẹ của ta ở. Còn chỗ ở cho ngươi, ta không có cách nào giải quyết, xin lỗi rồi.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích có chút chần chờ, vội vàng nói ra.

- A, nếu như vậy cũng tốt, ta cũng có thể về nhà ở.

Hàn Vũ Tích nghĩ nửa ngày mới nói tiếp. Trong lòng nàng âm thầm kinh dị, tư duy của Lâm Vân rất rõ ràng, không có vẻ bị bệnh. Chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn rồi?

- Ừ, như vậy là tốt rồi. Bất quá, ta còn có một việc muốn thương lượng với ngươi.

Lâm Vân nói tiếp.

- Chuyện gì?

Đột nhiên Hàn Vũ Tích có chút khẩn trương.

- À, ta nghĩ hai chúng ta tuy kết hôn nhưng cũng không khác gì hai người dưng. Ta biết ngươi rất ghét ta. Đã hiện tại liền chỗ ở cũng không có, ta nghĩ chúng ta cũng nên xem xét xem, cuộc hôn nhân này nên kết thúc ở đây? Ý kiến của ngươi thế nào?

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích, bình tĩnh nói.

- A…

Trong lúc nhất thời, Hàn Vũ Tích còn chưa tiêu hóa hết lời của Lâm Vân.

- Ngươi muốn nói ly hôn?

Một lúc sau, Hàn Vũ Tích mới hiểu ra. Thứ mình mong muốn bấy lâu đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đây không phải là điều mà mình một mực khao khát sao?

- Ngươi thấy thế nào?

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích nửa ngày không đưa ra ý kiến, đành phải tiếp tục hỏi.

- Tốt, tốt, khi nào thì làm giấy tờ. Hôm nay là cuối tuần, hay đợi ngày mai thứ hai vậy.

Hàn Vũ Tích vội vàng nói ra.

- Ừ, vậy thì mai. Ta biết chỗ công ty ngươi làm, lúc ngươi tan tầm, ta sẽ chờ ở đó. Hiện tại, ta đi nấu cơm, ngươi lên tầng chuẩn bị thu thập đồ đạc của ngươi đi.

Thấy bộ dáng gấp gáp của Hàn Vũ Tích, Lâm Vân chỉ cười tự giễu, liền đi vào phòng bếp nấu cơm.

Ngơ ngác nhìn động tác của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích có chút sững sờ. Trong lòng tự nhủ, hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ bệnh của hắn đã tốt rồi? Ăn nói có trật tự, lại còn biết suy nghĩ cho mình. Không có khả năng a, rạng sáng đêm qua hắn còn đi tắm cơ mà? Thôi, nghĩ tiếp làm gì, dù sao mấy ngày nữa là ly hôn rồi. Hy vọng về sau bệnh của hắn không tái phát nữa là được.

Hàn Vũ Tích trở lại phòng của mình thu dọn đồ đạc. Kỳ thực cũng không có nhiều, chỉ là mấy bộ y phục, một chiếc máy vi tính và chăn mềm mà thôi. Sau khi gói gọn thành ba cái túi, nàng xuống tầng thì trông thấy Lâm Vân đã nấu cơm xong, đang ngồi chờ nàng.

Bốn món ăn và một nồi cơm điện đầy cơm, Hàn Vũ Tích không biết vì sao Lâm Vân muốn nấu nhiều cơm như vậy. Nhưng nàng cũng không hỏi, chỉ yên lặng ăn cơm. Mấy món hắn nấu quả thực rất hợp khẩu vị của nàng. Tuy nàng không đói bụng nhưng vẫn ăn hết hai bát.

Hàn Vũ Tích ăn cơm xong, nghĩ tới cả tuần này mình đều không nấu một bữa nào, mà toàn ăn cơm của Lâm Vân nấu. Hôm nay phỏng chừng là lần cuối cùng hai người cùng nhau ăn cơm. Ngẫm lại vẫn là chủ động đi rửa bát.

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích đi rửa bát, cũng không có ngăn cản. Hắn nghĩ, số bát đũa này dù sao cũng không có ý mang đi, cần gì phải rửa.

Thấy Lâm Vân mang toàn bộ số cơm trong nồi cơm còn lại rang lên, Hàn Vũ Tích cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ hắn lại phát bệnh. Nhưng cũng không dám tới hỏi, chỉ sợ mình vừa hỏi, hắn liền thực sự phát bệnh.

Lâm Vân cẩn thận rang toàn bộ số cơm còn lại thành từng miếng cháy, rồi để vào trong một cái túi nhựa. Hắn làm việc rất cẩn thận, giống như sợ lãng phí một hạt cơm nào đó.

- Ngươi đang làm gì thế?

Hàn Vũ Tích không nhịn được hỏi.

- À, đây là một món mà ta học được từ trong sách, ăn rất ngon, không tin ngươi ăn thử xem.

Lâm Vân nói xong đưa một miếng cho Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích vội vàng đẩy ra, trong lòng tự nhủ, chẳng phải là rang khô cơm hay sao? Nàng từ chối bởi vì một phần là nàng đã ăn no, một phần là nhìn mấy miếng cơm cháy khô cong này, nàng cũng không dám ăn.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích không ăn, cũng không khách khí nữa, bỏ toàn bộ miếng cơm vào trong túi, rồi buộc lại cẩn thận.

Hàn Vũ Tích đột nhiên nghĩ tới, nàng và Lâm Vân hiện tại, một người rửa bát, một người nấu cơm, giống như một đôi vợ chồng ân ái vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng như bị cái gì chắn ngang, rất là khó chịu.

- Đã thu thập xong đồ đạc chưa?

Lâm Vân cầm cái túi lên, thuận tiện hỏi Hàn Vũ Tích.

- Đã xong.

Hàn Vũ Tích vô ý thức trả lời.

- Vậy ngươi lái xe ra đi, ta giúp ngươi khuân đồ.

Lâm Vân nói xong, cũng đi lên phòng của mình thu thập đồ đạc.

Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Làm sao hắn biết xe của mình đã sửa tốt? Mình còn chưa từng để cho hắn nhìn thấy a. Lắc đầu, vẫn là đi tới gara ở tầng hầm, lái xe ra.

Lúc Hàn Vũ Tích lái xe chạy ra cửa biệt thư, Lâm Vân đã xách mấy túi đồ đạc của nàng xuống tới cửa.

Nhìn Lâm Vân cẩn thận để túi đồ đạc của mình vào trong xe, Hàn Vũ Tích quả thực ngây dại. Đây có phải là thằng ngốc Lâm Vân hay khi dễ mình không?

- Xong rồi, ngươi đi đi. Tạm biệt, tuần sau ta sẽ tới công ty của ngươi tìm ngươi.

Lâm Vân đóng cửa xe, mỉm cười nhìn Hàn Vũ Tích nói.

- A, vậy còn ngươi.

Hàn Vũ Tích liền phản ứng.

Lâm Vân vỗ vỗ cái túi xách trên vai nói:

- Ha ha, đồ đạc của ta chỉ có vài thứ, một cái túi là đủ rồi, ít hơn ngươi nhiều Ta sẽ chờ ở đây, đợi xe tới. Tạm biệt, gặp lại sau!

- Nếu không, ta tống ngươi trở về…

Hàn Vũ Tích không biết vì sao mình lại nói ra câu này.

Lâm Vân do dự một chút, mới nói:

- Cũng được, vậy ngươi tiễn ta vậy.

Nói xong, lập tức đi lên xe Fox của Hàn Vũ Tích.

Biệt thự Lâm gia vô cùng lớn, là tòa nhà lớn nhất của khu nhà giàu Hoàn Hồ. Rất nhanh, Hàn Vũ Tích đã lái xe tới khu Hoàn Hồ. Dừng ở một chỗ cách biệt thự khá xa, Lâm Vân liền xuống xe, sau đó cảm ơn Hàn Vũ Tích:

- Cảm ơn ngươi đã tiễn ta. Tạm biệt, chú ý đi đường nhé.

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân vẫn đứng ở đó, không có ý đi vào, đành phải chào từ biệt, lái xe rời đi.

Mãi đến khi xe của Hàn Vũ Tích không còn thấy bóng dáng, Lâm Vân mới dọc theo cái quay trở lại. Thậm chí, hắn cũng không liếc khu Hoàn Hồ một cái.

Hàn Vũ Tích dừng xe ở một cái ngõ, nhìn sang thì thấy Lâm Vân căn bản không có đi vào khu Hoàn Hồ, mà dọc theo đường cũ quay trở lại, trong lòng cả kinh, đang muốn đi lên hỏi Lâm Vân, chuyện gì xảy ra. Nhưng Lâm Vân đã biến mất dạng trong đám đông, giống như giọt nước rơi vào biển rộng vậy, không thấy tung tích.

## 12. Chương 12: Chợ Việc Làm

Nhìn Lâm Vân biến mất trong đám đông, Hàn Vũ Tích đột nhiên có chút buồn bực trong lòng. Vô luận như thế nào, coi như mình cũng đã hưởng phúc của hắn cả một tuần. Tuy chỉ là ăn cơm của hắn nấu, nhưng đây là điều mà mình trước kia một mực đều khao khát, mà không có được. Ai, hắn không muốn về nhà thì kệ hắn. Cũng may trên người hắn còn có một nghìn nguyên, dùng để ăn uống vài ngày chắc không có vấn đề gì. Dù sau tuần sau là ly hôn, vô luận hắn bình thường hay không bình thường, đã là chuyện riêng của hắn sau này.

Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích lấy điện thoại, gọi cho Mỹ Na:

- Mỹ Na, chị vừa mới chuyển ra ngoài, chị muốn tới chỗ em ở vài ngày được không?

- Tất nhiên, em ở một mình chỗ này cũng chán, đã sớm ngóng trông chị tới ở cùng. Chị đến nhanh nhé, có cần em tới đón hay không?

Điện thoại bên kia truyền tới tiếng hưng phấn của Mỹ Na.

- Không cần, chị lập tức tới.

Hàn Vũ Tích vừa mới cúp điện thoại, lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn số điện thoại trên màn hình, không khỏi mỉm cười.

- Vũ Đình, như thế nào hôm nay lại gọi cho chị vậy?

Vũ Tích rất yêu mến người em gái đang học Đại Học này. Nhưng nàng không tán thành với tính cách hấp tấp của cô em. Nói bao nhiêu lần nhưng cũng không chịu sửa.

- Không có việc gì thì không được gọi cho chị à? Tỷ tỷ, hôm qua em tới nhà chị muốn mượn mấy nghìn nguyên, nhưng chị lại đi làm không có ở nhà. Em thấy trên bàn máy tính có một nghìn nguyên liền cầm đi trước. Hôm nào chị đưa cho em thêm nhé.

Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng thanh thúy của Vũ Đình.

- Ừ, hiện tại chị chuẩn bị sang chỗ Mỹ Na ở…Cái gì? Là em cầm đi một nghìn nguyên kia, nha đầu chết tiết này, ai bảo em lấy số tiền đó…

Hàn Vũ Tích để điện thoại xuống, ngơ ngác sững sờ. Một nghìn nguyên không phải do hắn cầm đi, mà là do Vũ Đình cầm. Vậy từ nay về sau hắn lấy cái gì để ăn? Trên người hắn không có một đồng nào a. Cái này, cái này…

Hàn Vũ Tích dùng tốc độ nhanh nhất lái xe tới Tương Hồ Sơn Trang. Phòng ở vắng tanh, Lâm Vân không trở về. Chỉ là ở ban công phòng hắn có treo một cái áo khoác dày.

Áo khoác? Cái áo khoác này không phải cái áo mà hắn mặc hôm mua đồ cùng mình sao? Lúc trở lại không thấy hắn mặc. Hôm sau, khi trông thấy nó treo ở ban công, mình còn cười nhạo hắn. Ngày hôm đó mưa lớn như vậy, là hắn mặc áo khoác này?

Hàn Vũ Tích vốn đang thắc mắc không biết vì sao ngày hôm đó quần áo của mình khô cong, không bị nước mưa ướt sũng. Hóa ra là hắn dùng toàn bộ cái ô che cho mình. Cũng biết vì cái gì hắn bảo mình xách đồ đạc, còn hắn cầm cái ô. Nguyên lai hắn muốn che mưa cho mình. Khi mình xuống tầng trông thấy hắn nấu cơm, còn hắt hơi một cái, làm mình rất chán ghét. Chẳng lẽ là vì hắn bị mưa ướt mà cảm lạnh rồi?

Đột nhiên Hàn Vũ Tích cảm thấy cái mũi của mình có chút ê ẩm. Thức ăn mình mua về, hắn tỉ mỉ tính toán để nấu cho mình ăn cả một tuần. Vì để tránh cho mình thấy hắn mà tức giận, cả tuần lễ hắn đều tránh mặt. Có một kẻ điên như vậy sao? Rất muốn hỏi hắn xem, nhưng hiện tại hắn đã đi, mà trên người hắn không có một đồng nào.

Nằm trên tay lái, Hàn Vũ Tích không nhịn được rơi nước mắt. Tại sao phải như vậy? Không phải mình rất hận sao? Chẳng lẽ chỉ vì một tuần cuối này mà mình đã thay đổi cách nhìn với hắn? Hay là hắn đã trở nên tốt hơn rồi, hơn nữa còn thay đổi tính cách?

- Linh linh.

Tiếng điện thoại lại vang lên.

Hàn Vũ Tích tiếp điện thoại, là thanh âm của Mỹ Na:

- Vũ Tích tỷ, sao chị còn chưa đến?

- A, chị lập tức tới đây.

Hàn Vũ Tích lau lau nước mắt, quyết tâm rời đi chỗ khiến mình thương tâm này.

Tuyệt vọng qua đi, chỉ còn lại một chút hoài niệm.

…….

Lâm Vân đi chen chúc trong đám người, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng tịch mịch. Ở đây không có một người nào là hắn quen. Tuy đã rời xa chiến trường chết chóc, nhưng hắn lại hoài niệm những thân nhân, bằng hữu ở Thiên Hồng. Còn có nàng nữa, không biết nàng hiện tại thế nào rồi, có khỏe không? Không biết nàng có thương tâm hay không khi biết mình biến mất?

Vô ý thức đi xuống dưới một cái cầu vượt, tìm một chỗ trống ngồi xuống. Có vài kẻ lang thang bên cạnh nhìn thấy Lâm Vân ngơ ngác đến đây ngồi, đều tự động nhường chỗ cho hắn.

Bỗng có một đồng 1 nguyên rơi bên cạnh Lâm Vân, là từ một cô gái ném xuống. Lâm Vân phục hồi tinh thần, cầm đồng xu này lên, cẩn thận nhìn. Nguyên lại mình bị người khác nhận lầm là kẻ ăn mày a, còn được một đồng xu bố thí. Lâm Vân gãi gãi mái tóc đã lâu không chải vuốt, chỉ biết cười khổ.

- Kỳ Kỳ, cậu làm sao vậy?

Hai cô gái mặc trang phục học sinh đang cầm kẹo hồ lô ăn, trong đó có một người nhìn bạn mình sững sờ, liền hỏi.

- Hiểu Tuyết, cậu xem kẻ ăn mày mà chúng ta vừa đi qua kia kìa, ánh mắt của hắn đầy vẻ u buồn, thực là đáng thương.

Cô gái gọi là Kỷ Kỷ chỉ vào Lâm Vân, nói với Hiểu Tuyết, còn chùi chùi hai mắt của mình.

- Đừng phát hoa si nữa, cậu thật đúng là đa sầu đa cảm. Sao không tới chỗ hắn, bảo là bản tiểu thư sẵn sàng bao nuôi ngươi . Đúng rồi, vừa nãy cậu đã cho hắn 1 nguyên còn gì Ha ha.

Nói xong, cô gái gọi là Hiểu Tuyết còn kéo kéo cô gái còn đang ngẩn người kia.

- Hiểu Tuyết…

Kỳ Kỳ lập tức phản kích cô gái Hiểu Tuyết kia. Hai cô gái liền cãi nhau ầm ỉ, rõ ràng quên những lời vừa nói. Lúc yên tĩnh lại, thì phát hiện Lâm Vân đã biến mất không thấy.

Lâm Vân đeo cái túi, đi lại trên đường cái hỏi địa chỉ của chợ việc làm. Hắn nghĩ muốn nhờ vào kiến thức điện tử kỹ thuật vượt xa người của thời đại này để tìm công việc, hẳn là không có vấn đề. Khu chợ việc làm cũng không phải rất gần đây. Tuy tốc độ đi đường của Lâm Vân rất nhanh, nhưng hắn vừa đi vừa hỏi đường cũng phải mất gần hai giờ mới tới nơi.

Chợ việc làm của thành phố Phần Giang rất sôi nổi, tiếng người huyên náo. Bên ngoài dán vô số các biển quảng cáo lớn, trên đó viết tên các công ty và chỉ tiêu xét tuyển. Nhưng muốn đi vào phải mất 10 nguyên tiền vào cửa. Lâm Vân mò mò đồng xu 1 nguyên trong túi, chỉ biết lắc đầu.

- Di, nơi này ngày mai mới mở.

Một người đứng gần ở một cái biển báo nói.

- Ừ, ngày mai chúng ta đến sớm một chút. Đến nơi này đã cả tuần mà không kiếm được công việc nào. Tiền của ta cũng sắp hết rồi. Đúng rồi, giá vào cửa lần này là bao nhiêu

- Không thấy ghi giá vào cửa. Khoan, đây rồi, là miễn phí. Không ngờ ngày mai lại được miễn phí vào cửa. Đa tạ ông trời, đỡ mất một khoản. Chắc họ thương hại mấy người sinh viên nghèo chúng ta nên mới làm vậy…

- Quả nhiên là miễn phí, ngày mai nhất định phải kiếm được việc mới được.

…

Lâm Vân vừa nghe là miễn phí, trong lòng rất cao hứng. Bất kể là thật hay giả, chỉ cần miễn phí là mình có cơ hội rồi. Vội vàng chen tới gần nhìn xem, quả nhiên, ngày mai, nơi này sẽ tổ chức tuyển nhân viên miễn phí.

## 13. Chương 13: Nhận Lời Mời

Trong biệt thự xa hoa của Lâm Viễn Chương.

- Nếu tên nghiệt tử Lâm Vân kia quay trở lại, ta lập tức đuổi nó đi. Lâm gia chúng ta không cần một kẻ điên bại hoại gia nghiệp như vậy.

Một vị lão nhân uy nghiêm, tuổi chừng 60, đang ngồi ghế trước, trầm giọng nói.

- Vâng, Khải thiếu gia đã thu hồi căn phòng kia rồi. Lâm Vân hẳn là hôm qua đã dọn đi. Cũng không thấy hắn tới Hoàn Hồ.

Một người trung niên bước lên phía trước, khom người trả lời.

- Phụ thân, tên Lâm Vân khẳng định lại muốn nổi điên cho mà xem. Lần trước cỗ xe Lamborghini mới mua của con còn bị nó đập bể thành sắt vụn, bây giờ vẫn còn chưa sửa xong. Nếu không phải do con rời đi nhanh, nói không chừng đã bị nó đốt cháy. Còn có lần con mang theo vợ con tới chỗ nó, nó còn dám đùa giỡn Trần Nhạn. Nếu con không ở đó, không biết nó có thể gây ra chuyện gì.

Lâm Khải thấy phụ thân nghe xong lời Trung thúc, nhưng trầm tư không nói, chỉ phải bước lên nói trước.

Sắc mặt của Lâm Viễn Chương lần nữa âm trầm xuống, khoát tay nói:

- Các ngươi đi xuống đi, chuyện này đừng nói cho Anh Di và Hinh Nhi biết.

…..

Vì ngày mai mới phải đi phỏng vấn, Lâm Vân liền tùy tiện tìm chỗ vắng vẻ gần chợ việc làm tu luyện, cảm giác không tồi lắm. Đến buổi sáng, thì đi tới vòi nước bên cạnh, đơn giản rửa mặt một cái, chỉnh lý lại mái tóc rồi bời của mình. Vệ sinh xong, hắn mới lấy cơm miếng từ lúc trước ra ăn.

Ăn no xong, đợi đến 9h, Lâm Vân liền chen chúc vào đám đông đang tìm việc. Cũng may chợ việc làm khá lớn, người đến xin việc tuy nhiều nhưng không có cảm giác chen chúc.

Đi vào nhìn một cái, Lâm Vân mới trợn tròn mắt. Người xin việc nào cũng cầm theo hồ sơ xin việc trong tay. Còn mình, ngoại trừ cái túi ba lô mang theo ra, hai tay là trống trơn. Trên người cũng chỉ có vài tờ giấy vệ sinh, vậy phải làm sao bây giờ.

Nhìn những người kia mang theo hồ sơ xin việc, ai cũng mang theo vẻ hy vọng trên mặt, Lâm Vân cảm thấy mình nên làm một chút gì đó. Bằng không phải đợi một ngày cho phép miễn phí vào cửa, còn không biết phải đợi tới bao giờ. Lâm Vân liếc mắt thấy một vị nhân viên tuyển dụng đi ra, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm trước chỗ ngồi rồi ngồi xuống.

- Tiên sinh, xin chào, xin hỏi ngươi muốn vào làm việc trong ngành nào của công ty?

Nhân viên tuyển dụng là một cô gái có vài cái tàn nhan trên mũi. Nàng thấy Lâm Vân chỉ chằm chằm xem mình, không có ý định rút ra hồ sơ xin việc. Trong lòng đã có chút không vừa ý, tự nhủ, chẳng lẽ hắn chưa từng thấy qua một mỹ nữ có tàn nhang sao?

- A, xin chào, mỹ nữ tỷ tỷ, công ty của ngươi cần tuyển người của ngành nào, ta đều đăng ký.

Lâm Vân nghe ngữ khí nói chuyện của cô gái này, liền biết mình thất thố, vội vàng nói ra.

Nghe thấy Lâm Vân gọi mình là mỹ nữ tỷ tỷ, cô gái tuyển dụng này mới hòa hoãn một chút:

- Vậy ngươi muốn xin làm chức vụ gì? Mang hồ sơ xin việc của ngươi cho ta nhìn một cái.

- Hồ sơ xin việc chỉ dành cho những kẻ nghiệp dư, ta cảm thấy mọi cương vị trong công ty ta đều có thể làm được. Vô luận ngươi an bài như thế nào, ta cũng có thế đảm nhiệm.

Lâm Vân còn chưa nói xong, sắc mặt của cô gái tuyển dụng đã trầm xuống. Tên này không phải là đi xin việc, mà là đang muốn gây sư a. Lần này công ty của mình tuyển người bao gồm nhiều ngành, cả cơ giới, điện tử, y dược, quản lý. Thậm chí còn có một vị trí cố vấn tâm lý. Cái tên gia hỏa này ngay cả hồ sơ xin việc đều không có, còn nói cái gì cũng làm được.

- Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, ta nghĩ người nên đến công ty khác mà xin việc. Công ty của chúng tôi chưa cần một vị trí cần người toàn tài a. Người kế tiếp!

Cô gái có vài khỏa tàn nhan này lập tức nói lời từ chối.

- Nhưng những lời ta nói đều là thật lòng.

Lâm Vân còn đang muốn giải thích, thì một người xin việc khác đã chen vào.

Lâm Vân bất đắc dĩ đành phải đi tới khu vực chờ. Bất quá khi hắn đi tới một văn phòng khác hỏi thì đều được câu trả lời dứt khoát.

- Xin ngài đến công ty khác thử xem…

- Ngài không thích hợp với công ty của chúng tôi…

- Vị này, xin đừng làm mất thời gian của người khác.

- Thực xin lỗi, tiên sinh….

….

Dù cho Lâm Vân nói mình tài hoa như thế nào đi chăng nữa, nhưng ở một khu chợ việc làm to như vậy, xin mãi cũng không có ai tuyển hắn vào làm. Tuy hắn biết mình ngoài việc sinh con ra, việc gì hắn cũng có thể làm được, nhưng là tới gần buổi trưa, cũng không ký được một bản hợp đồng nào.

- Vũ Tích tỷ, người kia có phải là…

Mỹ Na cùng Hàn Vũ Tích cũng đang đại biểu cho công ty của mình tham gia khu chợ việc làm này.

Hàn Vũ Tích đang buồn chán nghe một người xin việc giới thiệu tài năng của mình, bỗng nghe thấy lời của Mỹ Na. Nàng nhìn về hướng Mỹ Na chỉ, lập tức giật mình. Kia không phải là Lâm Vân sao?

- Mỹ Na, ngươi thay ta tuyển dụng một lát.

Hàn Vũ Tích cơ hồ khống chế không nổi cơ thể, run rẩy bảo Mỹ Na tiếp nhận công tác của nàng.

Nhìn Lâm Vân chạy hết văn phòng này tới văn phòng khác, nhưng đều bị cự tuyệt. Đột nhiên Hàn Vũ Tích cảm thấy trong lòng rất khổ sở. Thực muốn đi tới trước mặt hắn nói cho hắn biết:

- Đầu óc của ngươi không được tốt, đừng đi ra ngoài tìm việc nữa. Bên ngoài không thích hợp với ngươi.

Bất quá, lại nhớ tới Lâm Vân phỏng chừng đến hiện tại không có cơm ăn. Đứng xa xa nhìn Lâm Vân, mỗi lần hắn bị một văn phòng đuổi đi, ánh mắt của hắn đều lộ ra vẻ u buồn, mà mình trước kia chưa từng thấy. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy một loại xúc động muốn khóc.

Lâm Vân thở dài. Trong lòng tự nhủ, thôi bỏ đi. Mặc dù mình nói gì đi chăng nữa, thậm chí ngay cả việc làm thế nào sinh ra hài tử, hắn cũng biết, nhưng không ai tin tưởng mình.

Về vấn đề ăn uống chắc vẫn phải từ từ tìm cách. Tuy dựa vào bổn sự hiện tại của Lâm Vân, tùy tiện đi trên đường đoạt ít tiền là rất dễ dàng. Nhưng hắn là một người kiên cường cùng kiêu ngạo. Cho dù hắn chết đói, hắn cũng không bao giờ làm việc thấp hèn như vậy.

Cái gì cướp của người giàu chia cho người nghèo, toàn là cái cớ của bọn trộm cắp. Chẳng lẽ tiền của người giàu là từ trên trời rơi xuống. Bọn họ cũng phải vất vả làm việc mới có được. Vô luận kiếm tiền như thế nào, nhưng đều là mồ hôi nước mắt của họ. Xem ra nơi này thực không thích hợp cho mình sinh sống a. Thởi dài, Lâm Vân chuẩn bị rời đi chợ việc làm.

- Vị tiên sinh này, xin dừng bước.

Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị rời đi chợ việc làm, thì bị một thanh âm kiều mỵ gọi lại.

Quay đầu, Lâm Vân trông thấy một thiếu phụ xinh đẹp, tuổi chừng hơn ba mươi. Nàng ta có bộ ngực tương đối đầy đặn, còn hơn cả Hàn Vũ Tích. Eo mảnh, mắt phượng, quả thực là một thiếu phụ làm cho nam nhân phải liếc mắt.

- Ngươi gọi ta?

Thiếu phụ xinh đẹp thấy Lâm Vân nhìn mình, lúc đầu còn lộ vẻ thưởng thức, về sau liền bình tĩnh hỏi mình gọi hắn phải không. Rõ ràng không giống như các nam nhân khác khi nhìn thấy mình, toàn là một bộ sắc lang. Nàng không khỏi có ấn tượng tốt với hắn.

- Đúng vậy, vừa rồi ta nghe thấy tiên sinh nói rằng việc gì tiên sinh cũng làm được. Công ty của chúng tôi vừa lúc cần một nhân tài toàn diện như tiên sinh. Không biết tiên sinh có thể cho công ty của chúng tôi một cơ hội?

Nói xong, người thiếu phụ xinh đẹp này thản nhiên cười. Hai ánh mắt như câu hồn, cho dù Lâm Vân đã trải qua lịch duyệt phong phú cũng có chút ngẩn ngơ.

## 14. Chương 14: Rốt Cuộc Có Người Thưởng Thức

Vị thiếu phụ xinh đẹp này sở dĩ nói như vậy, cũng không phải thực sự nghĩ Lâm Vân là người toàn tài. Chỉ là nàng đã sớm chú ý hắn. Hắn liên tục bị vài chục công ty từ chối, vẫn kiên nhẫn tiếp tục tìm kiếm, không chịu buông tha. Nàng bị tính cách cố chấp của người này đả động. Chứng kiến ánh mắt u buồn cùng mái tóc rối bời kia, đột nhiên nàng muốn giúp hắn. Một phần cũng là do công ty của mình đang cần người làm việc trong bộ hành chính tổng hợp.

Nghe thiếu phụ nói vậy, hai mắt của Lâm Vân sáng lên. Trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng có người tin tưởng mình. Cũng may không ai ở đây biết thân phận của hắn, nếu không dù tìm cả ngày cũng không có công ty nào đáp ứng hắn.

- Đúng vậy, ta gọi là Trương Tuyền, ngươi có đồng ý tới công ty ta phỏng vấn hay không?

Thiếu phụ lại vứt cái mị nhãn cho hắn.

- Đồng ý, đồng ý, ta đương nhiên đồng ý. Công ty của các ngươi làm cái gì? À, mà vô luân là làm cái gì, ta cũng có thể giúp các ngươi giải quyết. Đặc biệt là mấy vấn đề liên quan tới kỹ thuật.

Lâm Vân hưng phấn nói, rồi lại chà xát hai bàn tay của mình, một bộ không thể chờ đợi được.

- Ách, không vội, công ty của ta là làm về đồ điện gia dụng, vừa lúc liên quan về kỹ thuật. Hiện tại vấn đề kỹ thuật lớn nhất là tạp âm của máy hút bụi quá lớn.

Thiếu phụ xinh đẹp kia chỉ có ý tuyển hắn vào làm mấy việc vặt vãnh ở bộ phận tổng hợp. Nhưng nghĩ lại, nếu nói ra lời này sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của người thanh niên kia. Đành phải tùy tiện nói vấn đề kỹ thuật lớn nhất của công ty mình. Đây cũng là vấn đề mà cô ta không thích nhất khi sử dụng máy hút bụi của công ty.

Tuy nhiên, nói ra vấn đề này, đương nhiên sẽ không thực sự tin hắn có thể giải quyết được. Chỉ là tôn trọng mặt mũi của hắn mà nói ra mà thôi. Không chỉ nói hắn, chính là hiện tại trên cả thế giới, còn chưa có một hãng máy hút bụi nào xử lý được vấn đề về tạp âm.

- A, cái này đơn giản, ngươi đưa cho ta một tờ giấy, ta sẽ vẽ cho ngươi một bản thiết kế mạch điện giải quyết tạp âm.

Lâm Vân nói xong, liền đi tới cái bàn ở phía sau người thiếu phụ.

Trương Tuyền ngẩn ngơ. Trong lòng tự nhủ, người này vẫn tưởng là thật. Cho hắn mặt mũi, hắn còn kiêu ngạo như vậy. Khó trách không có công ty nào tuyển hắn. Ý muốn tuyển người này vào làm vừa nãy lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

Lâm Vân không biết công tác vừa rơi vào tay của mình lại sắp biến mất, hắn còn nghiêm trang thiết kế một cái sơ đồ mạch đơn giản lên tờ giấy.

- Xong rồi, đây là sơ đồ thiết kế mạch điện bên trong máy lọc âm. Chỉ cần làm theo bản sơ đồ này, đảm bảo máy hút bụi sẽ không còn xuất hiện tạp âm nữa. Thậm chí ngươi còn không nghe thấy cả tiếng hút bụi. Đương nhiên, về linh kiện điện tử chính phải đạt đủ tiêu chuẩn mới được.

Lâm Vân đầy vẻ tự hào nói.

Năm đó mình là chuyên viên nghiên cứu kỹ thuật điện tử ở đại lục Thiên Hồng. Khoa học kỹ thuật ở đại lục Thiên Hồng so với nơi này, không biết tiên tiến hơn bao nhiều lần. Cho nên vẽ ra một bản sơ đồ thiết kế mạch điện trừ tạp âm như vậy, đối với hắn thực sự là quá đơn giản. Còn về các ký hiệu, hắn đều dùng ký hiệu hay dùng ở thời đại này.

Khuôn mặt của Trương Tuyền tràn đầy phức tạp, tiếp nhận bản sơ đồ của Lâm Vân. Còn biết thiết kết mạch điên? Mình cũng là sinh viên tốt nghiệp ngành điện tử chuyên nghiệp, chính là chưa từng thấy một mạch điện như vậy. Trong nội tâm thực sự không biết nên xử lý hắn như thế nào. Ngươi này cũng không quá thực tế a. Nếu loại mạch điện quan trọng như vậy có thể tùy tiện vẽ ra, như vậy các chuyên gia điện tử trên thế giới tốt nhất là về quê chăn vịt là vừa.

- Tốt, như vậy nên cảm ơn ngươi rồi. Đây là số điện thoại của ta, mấy ngày nữa ngươi gọi cho ta.

Trương Tuyền đưa cho Lâm Vân một tấm danh thiếp, rất khách khí nói. Nhưng nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, ngươi này có phải có vấn đề về đầu óc hay không.

Lâm Vân nhận lấy danh thiếp, lập tức rời đi. Bụng của hắn lại kêu lên, nên đi ra ngoài ăn một chút gì đó.

Hàn Vũ Tích trông thấy Lâm Vân, tranh thủ đi tới. Bất quá, khi nàng đi qua vị thiếu phụ đưa danh thiếp cho Lâm Vân kia, chỉ nghe một người phụ nữ đứng sau thiếu phụ kia nói:

- Tuyền tỷ, chị thực sự đưa cho hắn danh thiếp à? Thoạt nhìn hắn có vẻ không bình thường.

- Ta cũng là về sau nhìn hắn vẽ sơ đồ thiết kế mạch điện mới phát hiện ra hắn không bình thường. Ngươi ngẫm lại mà xem, có thể làm cho máy hút bụi không phát ra một tạp âm nào không? Điều này là bất khả thi. Số điện thoại mà ta đưa cho hắn, là số ảo.

Trương Tuyền lập tức nói ra, trên mặt còn lộ vẻ đắc ý.

- Tuyền tỷ, chị thật xấu.

Người phụ nữ kia vừa cười vừa nói.

- Nếu ngươi không muốn tuyển dụng người khác, vì sao không nói thẳng ra. Cho một cái số điện thoại ảo như vậy, ngươi cảm thấy rất vui vẻ sao?

Hàn Vũ Tích đầy vẻ sương lạnh trách vấn Trương Tuyền.

Hàn Vũ Tích cảm thấy rất tức giận khi biết hai người nữ nhân này trêu chọc Lâm Vân. Hàn Vũ Tích là người rất ít khi chủ động gây hấn với người khác. Nhưng rõ ràng lần này, nàng lại tức giận trách mắng người khác như vậy. Thậm chí ngay cả nàng cũng không biết mình vì sao phải làm như vậy.

- Chuyện này liên quan gì tới ngươi?

Trương Tuyền chưa nói gì, người phụ nữ đứng bên cạnh nàng đã đáp trả.

- Các ngươi khinh người quá đáng. Ỷ vào đôi mắt đẹp, quyến rũ đàn ông là rất giỏi phải không?

Hàn Vũ Tích đột nhiên chuyển sự tức giận sang Trương Tuyền.

Người phụ nữ đứng bên cạnh Trương Tuyền, phỏng chừng cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Thấy người nữ tử xinh đẹp kia nói xấu Trương Tuyền, nàng lập tức đi lên đánh cho Hàn Vũ Tích một bạt tai. Hàn Vũ Tích dùng tay vừa đỡ, nhưng móng tay của người phụ nữ vẫn khiến Hàn Vũ Tích chảy máu ở cằm.

- Không biết xấu hổ.

Vứt xuống những lời này, Hàn Vũ Tích không có thời gian dài dòng với hai người này. Bởi vì Lâm Vân đã đi xa.

Nhìn Hàn Vũ Tích rời đi, người phụ nữ kia muốn tiếp tục gây sự, nhưng đã bị Trương Tuyền ngăn cản.

- Nữ nhân thực sự kỳ quái, chẳng lẽ nàng ta là cảnh sát quốc tế. Việc của chúng ta liên quan gì tới nàng ta. Nghĩ mình có chút xinh đẹp mà muốn chửi mắng người khác là chửi mắng sao?

Tuy Hàn Vũ Tích đã đi xa, người phụ nữ kia vẫn lải nhải nói.

- Tiểu Trân, không nên nói lung tung. Chuyện này là chúng ta không đúng. Đừng nói nữa, đi ăn cơm thôi.

Trương Tuyền khoát khoát tay ngăn người phụ nữ kia nói thêm.

Lâm Vân mang theo tâm tình vui vẻ đi ra chợ việc làm. Tuy vất vả cả buồi trưa, nhưng cuối cùng đã gặp được biết thưởng thức mình, còn đồng ý tuyển dụng mình. Cầm tấm danh thiếp kia ra xem, lại cẩn thận đút vào túi, cẩn thận như lần trước thu được quả Minh Yên kia vậy.

Hàn Vũ Tích trông thấy Lâm Vân cẩn cẩn dực dực để tấm bưu thiếp vào trong túi, hận không thể xông tới, vứt tấm danh thiếp xuống đất, đạp đạp vài cái. Nhưng là nàng vẫn nhịn được.

Lâm Vân đi tới chỗ hôm qua mình ngủ, ngồi xuống lấy ra mấy miếng cơm, ăn say sưa. Chỉ chớp mắt đã ăn xong mấy miếng. Hiện tại không cần phải tiết kiệm ăn. Dù sao cũng sắp có công việc làm rồi.

Hàn Vũ Tích đứng xa xa nhìn Lâm Vân ă cơm miếng. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì ngày đó Lâm Vân muốn rang một nồi cơm điện. Nguyên lai, hắn đã sớm nghĩ kỳ. Hắn làm sao có thể nghĩ xa được như vậy? Chẳng lẽ bệnh của hắn thực sự đã khỏi? Nhưng một người bình thường liệu có thể đến chợ việc làm rồi nói cái gì mình cũng làm được?

Nhìn Lâm Vân ăn cơm say sưa, Hàn Vũ Tích không nhịn được rơi nước mắt. Chính mình làm sao vậy, gần đây toàn vì hắn mà rơi nước mát? Hôm nay thậm chí còn vì hắn mà cãi nhau với người ta?

Trông thấy mấy kẻ lang thang đi qua nhìn hắn ăn cơm miếng còn lộ ra vẻ kỳ quái. Nhưng bọn họ cũng không quan tâm, đi tới một góc khác, móc ra một hộp bánh trong túi, còn cầm lấy một chai nước khoáng, vừa ăn vừa uống. Lâm Vân thấy vậy, trong lòng cực kỳ buồn bực. Không ngờ lão tử trôi qua mới là kém nhất.

## 15. Chương 15: Số Máy Quý Khách Không Liên Lạc Được

Sau khi ăn xong, Lâm Vân cảm thấy tiếp tục ở lại đây thực sự không thú vị. Tranh thủ đứng dậy ly khai nơi này.

Hàn Vũ Tích xoa xoa con mắt, tự an ủi mình. Trong lòng nàng tự nhủ, bây giờ còn chưa ly hôn, hắn trên danh nghĩa vẫn là chồng của mình. Không được, vô luận thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục lang thang, bị người khác khinh thị như vậy. Mình nhất định phải tìm cho hắn một chỗ sinh sống mới được. Chính là, lúc ngẩng đầu nhìn sang, lại không nhìn thấy Lâm Vân. Nàng vội vàng đi tới nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của hắn.

Lâm Vân đi trên đường cái, lại lấy tấm danh thiếp kia ra nhìn. Hắn chợt phát hiện trên danh thiếp này không có in địa chỉ. Chỉ có số điện thoại và số fax. Lâm Vân sốt ruột, không có địa chỉ ta đi tới đâu tìm a. Không được, phải tranh thủ thời gian gọi điện thoại tới đó trước.

Lấy ra 1 nguyên duy nhất trong túi áo, lúc này hắn cảm thấy vô cùng cảm kích cô gái nhỏ kia.

Đi tới một quán nhỏ ở ven đường, Lâm Vân hỏi người phụ nữ trung niên trông coi quán:

- A di, gọi điện thoại mất bao nhiêu tiền?

- Ba phút một nguyên.

Nhìn cách ăn mặc của Lâm Vân, người phụ nữ trung niên này ngay lập tức nghĩ tới hắn là một nhân viên làm công bên ngoài.

Lâm Vân cẩn thận để tấm danh thiếp lên trên quầy, nhìn số điện thoại trên đó rồi bấm máy. Trong điện thoại vang lên một giọng nữ nhẹ nhàng, giống như không bao giờ nổi giận:

- Xin chào, số máy của quý khách không liên lạc được.

Lâm Vân tưởng mình bấm sai số, lại bấm lại một lần nữa, nhưng vẫn là thanh âm kia.

Lấy về đồng xu 1 nguyên, Lâm Vân vò tấm danh thiếp ném tới ven đường. Tấm danh thiếp bị vò nát nhanh chóng rơi vào cống nước, không thấy tăm tích.

Bị gạt lần thứ nhất, tuy Lâm Vân có chút không thoải mái, nhưng còn chưa đủ để khiến hắn chán nản. Cùng lắm thì mình đi lên núi, kiếm mấy quả dại ăn rồi tu luyện mà thôi.

Bỗng nhiên hắn lại có chút hoài niệm cuộc sống chém giết ở đại lục Thiên Hồng. Cứ như vậy, vừa đi vừa suy nghĩ, lúc phục hồi lại tinh thần, rõ ràng trời đã tối. Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, thời gian trôi qua thật nhanh. Vô luận là tu luyện hay không tu luyện, thời gian vẫn trôi rất nhanh.

Vị tiền bối lưu lại công pháp Cửu Tinh kia có thể tu luyện tới chín sao rồi phi thăng, vì sao ta lại không thể? Ta cũng làm được, nhất định làm được. Lúc này, trong lòng Lâm Vân lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Hắn liền ngửa cổ thét dài, khiến mấy người đi đường nhìn thấy vậy đều tránh xa hắn mà đi.

….

Bỗng một người trung niên toàn thân là máu từ phía xa chạy tới hướng của Lâm Vân. Đằng sau y còn có năm sáu người cầm dao phay không ngừng đuổi theo. Người trên đường nhìn thấy cảnh này, đều vội vàng tránh đi. Thậm chí còn không có người nào gọi cho cảnh sát. Đoạn đường này vốn vắng vẻ, vì thế mà càng thêm trống trải. Chỉ có Lâm Vân vẫn không nhanh không chậm đi trên đường.

Lâm Vân trông thấy đám người này đuổi giết tới phía hắn, lông mày cau lại. Tâm tình vốn đang tốt lại bị phá hư không còn. Trong lòng tự nhủ, cứ tưởng trên thế giới chỗ nào cũng thái bình, không ngờ lại gặp cảnh lưu manh đuổi giết như vậy.

Mắt thấy người trung niên chảy đầy máu kia rõ ràng chạy tới bên Lâm Vân. Có thể do y đã bất lực, liền nói với Lâm Vân:

- Vị huynh đệ này, thực xin lỗi đã làm liên lụy tới người. Ta không phải muốn hại ngươi, mà là vì ta chạy không nổi nữa rồi.

Sau đó cố gắng chạy lên một đoạn rồi khom người thở phì phò.

Mấy gã lưu manh đuổi theo sau, nhìn thấy người trung niên kia không thể chạy thêm được nữa, liền vây quanh lại. Tên đứng đầu trông thấy Lâm Vân không có chạy, lập tức đi tới nói với Lâm Vân:

- Mấy đại ca làm việc, tiểu tử ngươi mau nộp hết tiền ra đây rồi cút đi.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn y, không nói một lời. Một thanh niên đằng sau trông thấy Lâm Vân không nói, liền cầm dao phay chém tới hướng Lâm Vân. Trong mắt Lâm Vân phun ra lửa giận. Những người này thật là bá đạo, vừa thấy người đã chém, phỏng chừng không phải thứ hàng tốt gì.

Người thanh niên kia còn chưa chém tới Lâm Vân, đã vang lên hai tiếng ‘Bá, bá’, rồi y thấy mình bay lên. Vừa rơi xuống mặt đất, lại nghe tiếng răng rắc từ phía chân mình truyền tới. Muốn sờ miệng của mình, lại phát hiện hai tay không động đậy được. Lúc này y mới phát giác cả chân tay của mình đều bị gãy, trong đó một tay một chân còn bị đập nát.

Thấy một cảnh như vậy, tất cả mọi người nhìn sang Lâm Vân, ánh mắt sợ hãi như nhìn thấy quái vật. Tên đứng đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng không nhìn thấy người kia động thủ như thế nào. Chỉ trông thấy hai cái chân chớp nhoáng một cái, người bên mình đã bị đá xuống mặt đất. Hơn nữa tứ chi đều bị chặt đứt. Xem ra lần này đá phải thiết bản rồi.

Không ngờ một người bình thường như vậy, lại rat ay cực kỳ tàn nhẫn. Vừa ra tay đã khiến tứ chi của thủ hạ mình đều gãy, còn độc ác hơn mình nhiều. Y đâu có biết rằng, Lâm Vân làm vậy còn nhân đạo chán. Nếu ở đại lục Thiên Hồng, tên kia không bị giết chết đã là may mắn.

- Xin lỗi đại ca, lần này là chúng em không đúng. Chúng em liền đi.

Tên thủ lĩnh liền chắp tay khách khí nói với Lâm Vân. Sau đó ra hiệu cho đàn em còn lại rời đi.

Người trung niên chảy đầy máu kia tưởng mình sẽ bị đánh chết. Không ngờ lại gặp chuyện tốt như vậy. Những tên lưu manh kia rõ ràng chủ động rời đi. Xem ra mạng của mình đã được an toàn. Bất quá kế tiếp Lâm Vân nói một câu khiến y lại lo lắng.

- Ta cho các ngươi đi chưa?

Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng, không có chút cảm tình nào.

Nghe thấy câu này của Lâm Vân, mấy tên lưu manh vừa định rời đi liền cầm chặt dao phay, khẩn trường nhìn về Lâm Vân. Nếu không phải vì vừa này Lâm Vân quá lợi hại, còn lâu bọn chúng mới chịu rời đi. Không nghĩ tới, nhóm lưu manh vừa muốn rời đi, người ta còn không cho đi.

- Ngươi muốn thế nào?

Tên đầu lĩnh xăm xổ đầy tay kia khẩn trương hỏi. Thần sắc của y rất lo lắng. Người khác không biết, nhưng y lại biết. Y biết có một ít gia tộc cổ võ đều rất lợi hại. Nghe nói những người này một mình có thể dễ dàng đánh bại vài chục, thậm chí vài trăm người. Chớ nói chỉ là vài tên lưu manh như mình.

- Các ngươi phá hỏng tâm tình của ta. Mỗi người chặt đứt một chân hoặc là một tay.

Lâm Vân thoải mái nói giống như nói việc nhà vậy.

- Cái gì? Ngươi đừng quá đáng. Chúng ta tôn trọng ngươi là cao nhân, ngươi đừng tưởng thế mà kiêu ngạo. Hừ!

Tên cầm đầu này lập tức dữ tợn cảnh báo.

- A, vậy thì hai...

Lâm Vân còn chưa dứt lời, chỉ thấy một người thanh niên gầy gò, tuổi chừng hai mươi đột nhiên tự động vặn gãy một tay của mình.

- Lý Thanh, ngươi làm cái gì vậy?

Tên cầu đầm bị bất ngờ, y nhìn chằm chằm vào người thanh niên gầy kia, kêu gào hỏi. Nhưng người thanh niên gọi là Lý Thanh kia lại không đáp một lời.

- Ngươi rất không tồi, đứng sang một bên đi.

Lâm Vân nhìn thoáng qua người thanh niên Lý Thanh kia, nhàn nhạt nói. Hắn nghĩ thầm, người này đúng là một kẻ quyết đoán. Dám tự chặt gãy tay của mình, khẳng định là một kẻ không sợ chết. Bất quá, vì sao y phải làm như vậy, Lâm Vân chẳng muốn quan tâm.

- Những người còn lại tự chặt gãy hai tay hoặc hai chân....

Lâm Vân còn chưa dứt lời, tên cầm đầu kia lập tức cầm dao phay lao tới. Mấy tên thủ hạ đằng sau, ngoại trừ Lý Thanh, đều cầm dao phay đi theo chém về phía Lâm Vân.

Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ châm chọc, không lùi mà tiến, xông vào đám người đang lao lên, quyền đấm cước đá. Chỉ nghe thấy liên tục vang lên tiếng ‘Răng rắc’. Chớp mắt, mấy người lao lên đều giống như tên nằm trên mặt đất vừa này, toàn bộ đều bị chặt đứt tay chân. Thậm chí còn có một tên là bị đánh nát tay.

Vài tên lưu manh nằm vật xuống đất, đau đớn cơ hồ muốn ngất đi. Bọn chúng đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Lâm Vân. Kẻ này là ai mà lợi hại như vậy? Không ngờ chúng ta lại chọc giận một kẻ như vậy.

Lâm Vân mặc kệ mấy kẻ này, cũng mặc kệ người trung niên cùng người thanh niên Lý Thanh kia, tiếp tục thảnh thơi đi trên đường. Thật giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Nhưng hắn vẫn có chút thở dài, đã lâu không động thủ, chỉ vài tên lưu manh như vậy lại khiến mình tốn không ít sức lực.

## 16. Chương 16: Trước Mang Bảy Tám Bình Mao Đài Lên Đây

Lâm Vân đi được một lúc thì phát hiện người trung niên và người thanh niên Lý Thanh kia còn đi theo mình, liền đứng lại nhìn hai người hỏi:

- Vì sao các ngươi đi theo ta?

Người trung niên tiến lên phía trước, cung kính nói:

- Tên của ta là Lục Dược, ta tới là để cảm ơn ân cứu mạng của tiên sinh. Nếu như tiên sinh không chê, ta có thể mời ngài ăn một bữa cơm được không?

Lâm Vân gật đầu nói:

- Có thể, vừa vặn ta còn chưa ăn cơm tối. Còn ngươi, ngươi đi theo làm gì? Sẽ không phải cũng muốn cảm ơn ân cứu mạng của ta a?

Nói xong, Lâm Vân lại nhìn về phía Lý Thanh.

Lý Thanh đột nhiên đi tới trước mặt của Lâm Vân, quỳ gối xuống. Lâm Vân thấy vậy vội vàng nói:

- Có lời gì thì đứng dậy nói, ta không thu đệ tử.

Lý Thanh đứng dậy, đôi mắt đầy u buồn:

- Ta thực sự là tới muốn cảm ơn đại ân của ngươi.

Lý Thanh nói lời này khiến Lâm Vân ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt hắn đỏ lên, hóa ra không phải do y muốn bái ta làm thầy. Lập tức nói:

- Không phải ngươi truy đuổi Lục Dược rồi bị ta ép chặt đứt một tay sao? Vì sao lại tới cảm ơn ta?

- Ta có thù sâu như biển với Hoàng Đơn. Chị của ta học ở Phân Giang, bị tên súc sinh kia theo dõi. Một ngày đang trên đường đi học, chị của ta bị y bắt cóc, y không những cưỡng gian chị ta, y còn, còn…

Lý Thanh nói tới đây, nước mắt đã rơi đầy mặt, không nói lên lời.

Sắc mặt của Lâm Vân trở nên âm trầm. không cần Lý Thanh nói hết, hắn cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Tên cặn bã này, đáng ra vừa rồi nên giết chết y.

- Y vốn là Lão Nhị của hội Hắc Long. Nhưng không lâu trước, Lão Đại của hội Hắc Long bị người giết chết, y liền lên làm lão đại. Ta tìm kiếm nửa năm, mới tìm được manh mối vì sao chị của ta mất tích. Ta liền vụng trộm gia nhập hội Hắc Long. Nhưng đã qua nửa năm, một mực đều không có cơ hội giết tên kia. Vừa rồi ta đã giết toàn bộ mấy tên cặn bã kia. Cho nên ta muốn cảm ơn ngươi đã giúp ta báo thù.

Lý Thanh nói xong mới thở dài một cái.

Lâm Vân gật đầu, cầm cánh tay của Lý Thanh, dùng sức kéo. Lý Thanh đau tới sắc mặt trắng bệch. Chỉ nghe một tiếng ‘Két’ vang lên, cánh tay vốn bị gãy của Lý Thanh rõ ràng đã khôi phục.

- Đây không phải là trật khớp, mà là bị gãy. Ngươi trở về dùng thạch cao bó lại, một thời gian sẽ tốt. Ngươi ở hội Hắc Long chắc cũng có chút địa vị phải không?

Cánh tay vốn đau gần chết của Lý Thanh giờ chỉ còn hơi đau. Y liền biết cánh tay của mình chỉ cần tu dưỡng một thời gian là hoàn hảo. Trong nội tâm y vừa cảm kích, lại vừa kinh hãi với thủ đoạn của Lâm Vân.

- Đúng vậy, ta ở hội Hắc Long xếp hàng thứ sáu. Hôm nay Lão Nhị và Lão Tứ đều bị ta giết. Còn có mấy người đã bị giết ở nửa tháng trước. Các tiểu đệ của hội Hắc Long cơ hồ đều bỏ đi hết. Hiện tại ở hội Hắc Long, ta coi như là Lão Đại.

Lý Thanh cười tự giễu.

- A, vậy ngươi trở về tìm chị của ngươi đi. Có lẽ nàng còn sống. Bất quả, nếu vì muốn tốt cho chị của mình, ngươi đừng lại những chuyện hại người nữa. Nếu không, lần sau gặp lại ta, chính là lúc tánh mạng của ngươi chấm dứt.

Lâm Vân lạnh lùng nói.

- Ta biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện hại người. Lúc này ta sẽ trở về chỉnh lý lại bang hội, về sau lại tới bái kiến đại ca.

Nói xong, lấy ra một tấm danh thiếp, dùng hai tay cung kính đưa cho Lâm Vân.

- A, hiện tại ta không có điện thoại. Nếu về sau có duyên thì gặp lại.

Lý Thanh nghe Lâm Vân nói vậy, trong mắt hiện lên vẻ ảm đạm. Y tưởng đây là Lâm Vân có ý chối từ. Bởi vì thử hỏi xem, bây giờ ai chả có điện thoại. Nhưng y vẫn thi lễ rời đi.

- Loại người này, ân nhân đừng nên dính líu tới, bọn chúng toàn những kẻ tâm ngoan thủ lạt mà thôi.

Lục Dược nghe Lâm Vân nói vậy, cũng tưởng rằng Lâm Vân không muốn tiếp xúc nhiều với Lý Thanh

Lâm Vân sờ sờ cái mũi cười khổ nói:

- Ta thực sự không có điện thoại a.. Hiện tại trên người ta chỉ có duy nhất đồng 1 nguyên. Nếu có điện thoại thì ta đã mang đi bán rồi.

Lục Dược không ngờ người này có thân thủ lợi hại như vậy, lại nghèo rớt mùng tơi. Vội vàng nói:

- Để ta mới ân công tới một quán ăn ăn cơm.

- Tốt, bất quá đừng gọi ta là ân công. Cứ gọi ta là Lâm Vân là được

Trong bụng Lâm Vân quả thực cũng rất đói. Cơm miếng đều bị tiêu hóa hết rồi.

- Tốt, vậy ta sẽ không khách khí, ngươi cứ gọi ta là Lão Dược, hay giống người khác, gọi ta là Lão Yêu là được.

Nói xong, Lục Dược gọi một chiếc xe taxi, cùng Lâm Vân lên xe, rồi nói với lái xe:

- Đi tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu.

Người lái xe nhìn trên người Lục Dược đầy máu, vốn không muốn chở đi. Nhưng y đã lên xe, hơn nữa còn muốn tới khách sạn 5 sao lớn nhất của thành phố Phần Giang, cũng không có nói thêm.

Rất nhanh đã tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, Lục Dược trực tiếp vứt cho lái xe 200 nguyên rồi nói:

- Không cần trả tiền thừa.

Liền dẫn theo Lâm Vân vào quán ăn.

Lái xe thấy mới đi có 30m liền kiếm được 200 nguyên, biết là gặp phải đại gia, tranh thủ lái xe rời đi, chớp mắt đã không thấy.

Cô gái tiếp khách của nhà hàng quốc tế Mỹ Châu nhìn thấy Lục Dược cả người là máu dẫn theo Lâm Vân, nhưng thần thái của nàng giống như không có việc gì. Vẫn cung kính cúi đầu cho bọn họ đi vào.

Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, xem ra Lục Dược là khách quen trong này. Lục Dược trông thấy Lâm Vân đi vào nhà hàng xa hoa mà giống như đi vào một quán ăn nhỏ vậy, thần sắc vẫn bình thản như thường. Không khỏi càng cảm thấy hứng thú với người bên cạnh chỉ có duy nhất 1 nguyên này.

Lục Dược gọi bồi bàn sắp xếp một căn phòng VIP cho Lâm Vân, sau đó nói với Lâm Vân:

- Lâm huynh đệ nghỉ ngơi một lát, đợi ta đi rửa ráy xong thì lại ăn cơm.

Máu trên người Lục Dược tuy nhiều, nhưng thương thế cũng không phải nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da. Y vội vàng trở lại phòng của mình rửa ráy, xử lý thoáng cái vết thương rồi trực tiếp đi gọi Lâm Vân xuống ăn cơm.

Đồ ăn của nhà hàng quốc tế Mỹ Châu tuy không ngon bằng Lâm Vân tự mình nấu, nhưng được cái có nhiều món lạ miệng, đầu bếp toàn là đầu bếp đứng đầu. Lục Dược gọi cả bàn thức ăn, mà Lâm Vân đã lâu không được ăn thịt nên hắn cũng không khách khí.

Nguyên lại lúc còn ở với Hàn Vũ Tích, Hàn Vũ Tích mấy lần mua thức ăn, không biết là cố ý hay vô ý, đều không có mua thịt. Khiến Lâm Vân có chút không thỏa mãn.

- Tửu lượng của lão đệ có được không? Chúng ta gọi rượu Mao Đài uống nhé?

Lục Dược thấy tướng ăn của Lâm Vân tuy không khó xem, nhưng lúc ăn thanh âm phát ra quá lớn. Bất quá, y cũng không để trong lòng. Bởi trong giang hồ có đủ loại người, ăn cơm phát ra thanh âm có tính là cái gì. Nhưng không biết Lâm Vân có thể uống được rượu hay không, vì vậy mới hỏi trước.

Từ khi đến Địa Cầu tới nay, Lâm Vân chưa từng uống qua rượu. Chỉ là nghe nói ở đây có rượu Mao Đài uống rất tốt liền nói:

- Vậy trước mang bảy tám bình Mao Đài lên đây.

Nói xong tiếp tục ăn, may là Lục Dược gọi món ăn cũng nhiều.

Lục Dược nghe lời này của Lâm Vân, thiếu chút nữa té ngửa. Bảy tám bình rượu Mao Đài, chính là bảy tám cân rượu đế a (Một cân của của Trung Quốc bằng nửa cân của Việt Nam). Bất quá, Lục Dược là ai, đương nhiên y sẽ không nói thêm cái gì. Liền nói với người bồi bàn bên cạnh:

- Trước mang lên mười bình Mao Đài.

## 17. Chương 17: Nhân Vật Anh Hùng

Bồi bàn đứng ở bên cạnh cũng âm thầm kinh hãi, có hai người mà gọi tới mười bình Mao Đài. Không biết hai người bọn họ là ai? Chẵng lẽ là chuyên gia thử rượu quốc tế? Bất quá, bởi vì được huấn luyện phục vụ thường xuyên, nên bồi bàn không tỏ vẻ gì, dựa theo lời phân phó của Lục Dược, mang mười bình rượu Mao Đài tới.

Không chỉ có bồi bàn khiếp sợ, mà mấy người dùng cơm bên cạnh nghe thấy vậy cũng rất ngạc nhiên. Một người trung niên ngồi cạnh đó âm thầm buồn cười, rượu Mao Đài của nhà hàng quốc tế Mỹ Châu đều là 53 độ. Không nói là mười bình rượu 53 độ, cho dù là mười bình nước cũng không uống hết được.

Người trung niên liền hướng sang một vị lão già ngồi cạnh nói:

- Cha, người này chắc là chưa từng uống qua rượu Mao Đài.

- Vũ Phong, trong giang hồ có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, người chưa từng gặp qua thì đừng nói linh tinh. Hắn còn chưa bắt đầu uống, ngươi làm sao biết hắn chưa từng uống qua rượu Mao Đài?

Tuy lão nhân phản bác lời của con mình. Nhưng ông ta vẫn tỏ vẻ hoài nghi hai người kia có thể uống được mười bình hay không.

Rất nhanh, mười bình rượu Mao Đài và một cái hộp rất đẹp được đưa tới cho Lục Dược.

- Trong cái hộp này là điện thoại mà ta nhờ người mua cho lão đệ. Lão đệ cầm lấy mà dùng.

Nói xong, Lục Dược đưa cái hộp cho Lâm Vân.

Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, người này không hổ là Lão Yêu. Bất quá, ta cần điện thoại làm gì. Nhưng đã đối phương muốn báo đáp ơn cứu mạng của mình, vậy thì mình cũng không cần làm kiêu. Dù sao mang theo bên người cũng không thiệt hại gì.

- Vậy thì cảm ơn.

Lâm Vân lấy ra cái điện thoại, trao đổi số với Lục Dược.

Lục Dược lấy hai chén rượu, đang chuẩn bị rót một cái chén rượu cho Lâm Vân, Lâm Vân đã nói:

- Ta không cần chén rượu, ngươi dùng thì cứ dùng đi.

Nói xong, trực tiếp mở một bình Mao Đài ra.

- Lão đệ cẩn thận, rượu này rất mạnh đấy!

Trông thấy Lâm Vân ngay cả chén rượu cũng không cần, Lục Dược có chút lo lắng nhắc nhở Lâm Vân.

- Ha ha, không có gì. Đến cạn một chén.

Nói xong, Lâm Vân cầm bình rượu chạm vào chén rượu của Lục Dược một cái, vừa uống đã uống hết nửa bình:

- Ừ, rượu này không tồi.

Nói xong, liền sùng sục uống. Trong nháy mắt, cả bình rượu đã bị Lâm Vân uống hết.

Nhìn Lục Dược còn đang ngây ngốc nhìn mình, Lâm Vân vốn có ấn tượng tốt với y, liền vừa cười vừa nói:

- Lão Yêu, có phải đang đau lòng tiền thức ăn phải không? Vì sao không có uống?

- A, a.

Lục Dược nghe thấy vậy, mặt liền đỏ. Vội vàng cầm chén rượu trong tay uống cạn.

Rượu nay không tệ, rõ ràng có thể là cho Tinh Vân trong người mình ngưng tụ nhanh hơn. Tuy không đáng kể, nhưng có còn hơn không. Lại thêm hương vị của rượu này khá hợp khẩu vị, đương nhiên Lâm Vân rất thích ý uống. Mở thêm một bình rượu, uống hết nửa bình rồi mới nói với Lục Dược:

- Ngươi cứ tùy tiện uống.

Nháy mắt, năm bình rượu đã thấy đáy, ngay cả chút say, Lâm Vân cũng không có. Cồn trong rượu hầu như đều bị Tinh Vân hấp thu, chuyển sang linh khí màu bạc. Lâm Vân uống nhanh, ăn còn nhanh hơn. Cả bàn thức ăn hầu như đều bị hắn một mình ăn hết.

Bồi bàn đứng bên cạnh và người ăn cơm xung quanh, nhìn thấy vậy, đều choáng váng. Gặp qua người có thể uống, nhưng chưa từng gặp qua một người uống rượu mà như uống nước lã như vậy.

Hai bố con người trung niên vừa rồi còn nghi ngờ Lâm Vân kia, cũng đang ngây dại nhìn Lâm Vân uống rượu:

- Đúng là hảo hán.

Sau nửa ngày, lão nhân kia mới hồi phục tinh thần. Ông ta thở dài nói, còn đứng lên đi về hướng bàn của Lâm Vân. Người trung niên thấy phụ thân của mình đi tới chỗ của Lâm vân, cũng tranh thủ đi theo.

- Không biết vị anh hùng này có đồng ý cho lão hủ tham gia không?

Lão nhân tới gần Lâm Vân hỏi. Người trung niên đi đằng sau nghe thấy vậy chỉ phải dở khóc dở cười. Cha của mình cũng thật là, nói chuyện mà cứ như trong phim cổ trang vậy.

Lục Dược nghe thấy vậy cũng âm thâm buồn cười. Bất quá, Lâm Vân không có nghĩ như y, mà nhìn lướt qua người trung niên đứng sau lão nhân nói:

- Đương nhiên không ngại. Mời ngồi.

- Đây là cha của, còn ta gọi là Diệp Vũ Phong

Sau khi vịn lão nhân ngồi xuống, người trung niên kia liền giới thiệu.

- Ngài chính là bí thư thị ủy mới nhậm chức của thành phố Phần Giang, Diệp Vũ Phong? Phụ thân của ngài có phải là bộ trưởng tổ chức trung ương Diệp Sở Thiên, Diệp Lão?

Lục Dược liền vội vàng đứng lên hỏi

- Đúng vậy, ngươi là ai, vì sao biết thân phận của ta?

Trong mắt của lão nhân hiện lên tia sáng. Y biết rõ Diệp Vũ Phong là bí thư thị ủy mới nhận chức không phải là việc lạ, nhưng lại biết bộ trưởng tổ chức trung ương là Diệp Sở Thiên cũng thật kỳ quái. Bởi vì tên công khai của mình là Diệp Chân, cái tên Diệp Sở Thiên chỉ có người thân và bạn bè mới biết được.

- A, khó trách ngài hoài nghi ta. Ta là Lão Tứ của Lục gia a. Chính là Lục gia kinh doanh ở Hồng Kông.

Lục Dược cung kính trả lời lão nhân.

- Ha ha, ta đang thắc mắc ngươi là ai lại biết tên của ta. Nguyên lai là là con thứ tư của Lục thổ phỉ. Nghe nói Lục thổ phỉ có một đứa con bỏ làm quan mà theo nghề kinh doanh. Nguyên lai là ngươi a. Đúng rồi, còn vị này là ai?

Nói xong, Diệp Sở Thiên trừng mắt hỏi Lục Dược.

Lục Dược xấu hổ nói với Diệp Sở Thiên:

- Vị này là Lâm Vân, là bằng hữu mới quen biết của tiểu chất.

Lại hướng Lâm Vân giới thiệu:

- Hai vị này chắc vừa này lão đệ đã nghe ta nói, ta không giới thiệu lại.

Nói xong, rót cho Diệp Sở Thiên và Diệp Vũ Phong hai chén rượu.

Lâm Vân gật gật đầu, vẫn không nói gì. Chỉ thấy Diệp Sở Thiên bưng chén rượu lên, nói với Lâm Vân

- Lão đệ, ta thấy tửu lượng của lão đệ kinh người. Nghĩ tới ngươi cũng là nhân vật anh hùng, cho nên mới không mời mà tới. Một chén rượu này là ta tỏ vẻ kính trọng anh hùng.

Nói xong liền uống cạn sạch.

- Cha…

Người trung niên thấy lão nhân thoáng cái đã uống cạn một chén rượu, vội vàng khuyên can.

Lão nhân khoát tay nói:

- Đã lâu chưa từng gặp qua một nhân vật anh hùng như vậy, uống một chén rượu có làm sao.

Lâm Vân gật gật đầu, cầm lấy một bình rượu lại sùng sục uống. Nháy mắt là hết một bình.

- Ha ha, nguyên bản chỉ là ưa thích món ‘Thiên Bảo tam tiên’ của nơi này, mới hay đến Phần Giang chơi một chút. Không ngờ lại gặp được anh hùng truyền thuyết như Lâm lão đệ. Ta quyết định hôm nay không say không về.

Nói xong, lão nhân cầm lấy bình rượu trong tay của Lục Dược, lại rót đầy cho mình một ly. Lục Dược nhìn nhìn Diệp Sở Thiên, trong nội tâm còn đang hoài nghi có phải ông ta đang lấy cớ để uống rượu.

Diệp Vũ Phong muốn ngăn lại nhưng không dám ngăn, đành phải nói:

- Nếu không, con giúp cha uống…

Bất quá, hắn còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Sở Thiên liếc mắt cái, đành im lặng.

Lâm Vân ngăn Diệp Sở Thiên tiếp tục uống rượu, nói:

- Diệp thúc có bệnh trong người, đừng nên uống nữa Đợi về sau khỏi bệnh thì chúng ta thoải mái nâng ly. Về phần Diệp bí thư, ngươi cũng có bệnh, đừng uống.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Sở Thiên và Diệp Vũ Phong đều ngây dại. Người này mới gặp bọn họ lần đầu, vì sao đã biết hai cha con bọn họ có bệnh trong người?

- Làm sao người biết?

Diệp Vũ Phong kinh dị hỏi Lâm Vân.

- Bởi vì ta đã từng nghiên cứu qua y học. Nếu Diệp lão gia không ngại, ta có thể trị khỏi bệnh cho ngươi.

Lâm Vân muốn nói ta là chuyên gia về y học. Bất quá lập tức dừng lại, bởi vì y chỉ là chuyên gia y học của đại lục Thiên Hồng.

## 18. Chương 18: Trò Chuyện Với Nhau Thật Vui.

- Cái gì? Ngươi có thể trị hết bệnh cho cha ta? Ngươi biết cha ta bị bệnh gì hay không?

Diệp Vũ Phong đầy vẻ nghi ngờ nhìn Lâm Vân. Thậm chí trong mắt y còn xuất hiện vẻ bất mãn.

Xác thực là như thế, người Lâm Vân này, ngay cả cha ta bệnh gì hắn còn không biết, vậy mà đã dõng dạc nói rằng hắn có thể trị khỏi bệnh. Quả thực coi nhân mạng như trò đùa. Nếu không phải tôn trọng Lục Dược, phỏng chừng hắn đã tức giận mắng to rồi.

- Đương nhiên, bất quá ta chỉ nói là ta có thể trị khỏi bệnh cho cha người. Chứ chưa nói là sẽ giúp cha ngươi chữa bệnh. Ngươi vội vã như vậy làm gì.

Lâm Vân nhìn vẻ bất mãn của Diệp Vũ Phong, nhàn nhạt nói vài câu, liền im lặng. Tiếp tục ăn đồ ăn trên bàn.

Diệp Sở Thiên đương nhiên cũng không tin Lâm Vân có thể chữa khỏi bệnh cho mình. Bất quả ông ta lại rất yêu thích tên tiểu tử giỏi uống rượu này. Hơn nữa, nhìn cách ăn uống mau lẹ của hắn, ngược lại rất hợp với tính cách của ông ta. Dù sao cũng chỉ có thể sống được thêm vài tháng, ngại gì không cho tên tiểu tử này xem qua bệnh. Chết sớm hay là trị bệnh chết, cũng chỉ là chữ chết mà thôi.

Nghĩ tới đây liền trừng mắt nhìn Diệp Vũ Phong nói:

- Lâm huynh đệ, không ngờ ngươi lại học qua nghề y. Không tồi a! Vậy lão đệ nhìn xem ta bị bệnh gì? Nếu như lão đệ có thể trị đoán chuẩn, nói không chừng phải nhờ lão đệ trị khỏi, ha ha.

Nói những lời như vậy, chứng tỏ ông ta không để căn bệnh này ở trong lòng.

- Nếu như ta không nhìn lầm, Diệp thúc là bị ung thư. Hơn nữa còn là ung thư gan giai đoạn cuối. Về căn bệnh này, trước mắt mặc dù ta không nắm chắc 100% trị khỏi, nhưng dù sao có hy vọng vẫn hơn đúng không?

Lâm Vân lại uống nửa bình rượu rồi mới nói.

- Ngươi, ngươi thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho cha ta?

Diệp Vũ Phong đột nhiên đứng lên, kích động hỏi Lâm Vân.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Vũ Phong. Hắn không thích người trung niên này lắm. Y có điểm giống như Trương Tuyền đã trêu cợt mình kia.

Hiện tại, Diệp Vũ Phong đã có chút tin tưởng Lâm Vân không nói láo. Hắn có thể vừa nhìn thoáng qua đã đoán ra được bệnh của cha mình, lại nói có thể chữa khỏi được. Tuy không phải là 100%, nhưng trên thế giới, ai có thể đảm bảo 100% chữa được bệnh ung thư giai đoạn cuối.

- Do tính cách ngay thẳng của cha ngươi, hơn nữa ông ấy làm người rộng rãi hơn ngươi, nên ta đồng ý giúp đỡ ông ấy trị liệu. Còn có, bệnh của cha ngươi đã là ung thư giai đoạn cuối, đừng mang đi chữa trị bằng hóa chất gì nữa, điều đấy chỉ làm thừa mà thôi, không có nhiều tác dụng gì đâu.

Lâm Vân nhìn thoáng qua Diệp Vũ Phong, thản nhiên nói.

Khuôn mặt của Diệp Vũ Phong trở nên đỏ bừng. Y đang định nói gì, Diệp Sở Thiên đã chặn lời:

- Ha ha, Lâm lão đệ nói không sai, tính cách của Vũ Phong có chút cẩn thận, lại cổ hủ. Khó trách không khiến người khác thích. Đừng quan tâm đến nó. Hôm nay có thể quen biết một vị cao nhân như Lâm lão đệ, thực sự là một việc may trong đời.

Nói xong, lại bưng chén rượu trong tay, uống cạn sạch.

Diệp Vũ Phong nhìn phụ thân lại uống rượu, không khỏi lắc đầu cười khổ. Lục Dược thấy thế, vội vàng gọi đồ uống bình thường cho cha con họ Diệp. Diệp lão biết y có hảo ý, cũng không nói cái gì. Mấy người liên tục cạn chén ăn uống, tăng thêm Lục Dược là người khéo ăn nói và chu đáo, nên không khí ở bàn ăn tương đối náo nhiệt.

Vô luận là kiến thức về xây dựng, cơ giới, chiến tranh hay buôn bán, Lâm Vân đều vô cùng tinh thông. Một buổi nói chuyện, khiến ba người còn lại cảm thấy cho dù về phương diện giỏi nhất của bản thân cũng không bằng Lâm Vận. Còn về điện tử và y dược, không phải là chuyên nghiệp của bọn họ, cho nên không ai nhắc tới. Hiện tại Diệp Vũ Phong mới biết mình đã xem thường Lâm Vân, nên nói chuyện cũng trở nên nhiệt tình.

Chẳng riêng Lục Dược và Diệp Vũ Phong rất kính phục kiến thức của Lâm Vân, mà ngay cả Diệp Sở Thiên cũng chấn động vô cùng. Thật không ngờ người thanh niên có dáng vẻ bình thường trước mặt, lại có khả năng lý giải chiến tranh sâu sắc như vậy. Người này nếu là địch nhân của mình, phỏng chừng mình ngày đêm đều phải khó ngủ. Cho nên ông ta càng thêm yêu thích Lâm Vân.

Trong nháy mắt, Lâm Vân đã uống hết bình rượu cuối cùng. Hắn liền đứng dậy nói:

- Tốt rồi, hôm nay đến đây là dừng. Tuần sau Diệp thúc tới nơi này, ta giúp ngươi trị liệu.

Diệp Sở Thiên càng thêm kinh dị. Mình đã từng gặp nhiều kỳ nhân dị sĩ, nhưng chưa từng thấy qua một người như Lâm Vân. Chỉ liếc qua là biết được căn bệnh của mình. Hơn nữa, hắn còn tinh thông rất nhiều nghề. Ông ta cũng đứng lên nói:

- Lâm lão đệ, từ nay về sau cứ gọi ta là lão ca là được. Đừng xưng hô như người xa lạ như vậy.

- Cũng tốt, vậy Diệp lão ca đi thong thả, ta sẽ không tiễn.

Lâm Vân trực tiếp ôm quyền nói.

Lúc đầu Lục Dược cứ tưởng Lâm Vân chỉ giỏi về đánh nhau, không ngờ tri thức của hắn cũng uyên bác như vậy. Còn về Diệp Vũ Phong, y thấy cha mình xưng huynh gọi đệ với Lâm Vân, trong lòng có chút vướng mắc. Bất quá hiện tại, y lại rất coi trọng Lâm Vân. Tuy mình tốt nghiệp đại học, đi làm đã được vài chục năm, nhưng kiến thức phỏng chừng còn không bằng số lẻ của người này.

Nhìn thái độ của Lâm Vân đối với mình, y biết rõ hắn cũng không để vị bí thư thị ủy này trong mắt. Người này khẳng định không phải là người tầm thường. Trước khi đi, Diệp Vũ Phong còn cung kính trao đổi số điện thoại với Lâm Vân, rồi mới vịn Diệp lão ly khai nhà hàng quốc tế Mỹ Châu.

Lục Dược thì suy nghĩ, nếu là người khác nhìn thấy bí thư thị ủy và bộ trưởng trung ương, còn không cung kính như cha mẹ mình. Cái này Lâm Vân thì khác loại, ăn xong liền trực tiếp khéo léo đuổi khách. Bất quá, Diệp lão gia cũng là người già sống thành tinh, biết hắn không phải người bình thường, liền xưng huynh gọi đệ. Ngược lại,nhìn thần thái chuyển biến của Diệp bí thư, Lục Dược chỉ cảm thấy buồn cười.

Lâm Vân chúc Lục Dược ngủ ngon, liền trực tiếp đi lên căn phòng xa hoa của mình. Giặt rửa, tắm gội sạch sẽ xong liền bắt đầu tu luyện. Đã hai ngày rồi không có tắm rửa, lại một mực lang thang ở ven đường, trên người hắn quả thực đã bốc mùi.

Một mực tu luyện tới mười giờ sáng ngày hôm sau mới đứng lên. Quần áo thì đã được giặt khô trong máy giặt. Lúc Lâm Vân đi ra lại phát hiện, Lục Dược đang ở cửa ra vào chờ mình. Hắn hơi sửng sốt hỏi:

- Ngươi đứng ở đây làm gì?

- A, là ta vừa vặn đi qua phòng của ngươi, trông thấy ngươi đi ra, nên muốn cùng ngươi xuống ăn sáng.

Lục Dược sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói.

Lâm Vân gật gật đầu. Trong nội tâm thầm nhủ, người này chắc thật tâm muốn trở thành bằng hữu của mình, chứ không chỉ vì báo đáp ơn của mạng. Muốn nói là tình cờ gặp, Lâm Vân chắc chắn không tin tưởng.

Hai người đi xuống tầng, gọi thức ăn, vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Nếu như nói ngày hôm qua, Lâm Vân chưa từng suy nghĩ sẽ kết giao với Lục Dược. Nhưng qua biểu hiện từ ngày hôm qua tới hiện tại của y, khiến Lâm Vân cảm thấy người này cũng không tệ lắm.

Đã quyết định kết giao với Lục Dược, Lâm Vân cũng không muốn lừa gạt y. Liền nói hiện tại mình còn đang tìm việc làm. Cũng nói bóng gió rằng người khác ngộ nhận mình là người tâm thần, chỉ là không nói mình sinh ra ở Lâm gia. Lục Dược từ trong đó có thể đoán ra một số việc, nhưng y không ngốc đến mức truy vấn.

Lục Dược đương nhiên cũng không có ý giấu diếm Lâm Vân. Y kể phụ thân của y là một vị quan lớn, nhưng cụ thể là làm tới chức vị gì thì không nói. Mà Lâm Vân cũng sẽ không hỏi. Biết hay không chả quan hệ gì tới hắn. Lục Dược còn có ba người anh, một người định cư ở nước Mĩ, còn hai người kia thì một thì ở trong quân đội, một thì đang làm phó chủ tịch tỉnh Giang Nam. Còn nói y không thích làm quan, nên chuyển sang kinh doanh. Hiện tại là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải.

Lâm Vân cũng không quá để ý tới mấy chức quan lớn kia. Thậm chí vì cái gì hôm qua hội Hắc Long truy đuổi y, hắn cũng không hỏi. Chỉ bóng gió nói cho Lục Dược một câu:

- Nếu như Lý Thanh không làm việc gì hại người, thì tha cho y một lần.

Lục Dược nghe Lâm Vân nói vậy thì cả kinh. Y liền đoán ra được Lâm Vân đã biết mình định làm gì. Bất quá, nếu Lâm Vân đã nói như vậy, Lục Dược cũng không muốn vì đắc tội Lâm Vân mà làm khó xử Lý Thanh.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Vân muốn đi ra ngoài một chút, liền nói với Lục Dược:

- Ngươi đi giúp Diệp lão ca mua một bộ kim châm. Tuần sau ta tới giúp ông ta trị liệu.

- Lâm lão đệ, ngươi thực sự có thể trị khỏi ung thư? Cái này cũng đừng nói giỡn. Nếu không thể nắm chắc, bên kia ta có thể giúp ngươi nói khéo.

Lục Dược có chút lo lắng Lâm Vân. Mặc dù y và Lâm Vân mới quen biết, nhưng y cũng cảm thấy Lâm Vân là người đáng để kết giao. Hơn nữa hắn còn là một người đầy bản lĩnh.

- Lão Yêu yên tâm, mặc dù không có nắm chắc 100%, nhưng 90% là phải có.

Lâm Vân cười vỗ vỗ vai của Lục Dược.

- Cái gì? 90%?

Lục Dược bị lời đảm bảo của Lâm Vân khiến cho sợ hãi. Thậm chí hoài nghi hắn có thực sự là như người ta ngộ nhận, là bị bệnh tâm thần hay không.

Bất quá Lục Dược biết Lâm Vân là người có tư duy rõ ràng, không thể là người có đầu óc vấn đề được. Liền lấy ra mười nghìn nguyên đưa cho Lâm Vân:

- Ta không biết muốn mua loại ngân châm nào, hay là ngươi đi mua đi. Nếu không ta cùng ngươi đi mua.

- Vậy thì ta tự đi mua. Ngươi đi làm chuyện của ngươi đi.

Lâm Vân mỉm cười cầm lấy tiền. Hắn biết Lục Dược muốn đi xử lý việc bị đuổi giết tối hôm qua.

## 19. Chương 19: Sơ Đồ Mạch Điện

- Trương tỷ, sao hôm nay thấy ỉu xìu vậy, lại thất tình rồi phải không?

Trương Tuyền đã tới văn phòng từ sớm, vừa ngồi được một lúc thì nghe thấy Vương Lượng, thuộc bộ kỹ thuật hỏi.

Gặp Vương Lượng đi cùng với một người trung niên đi vào phòng làm việc của mình, vội vàng đứng lên nói:

- Đây không phải là Đàm tổng công sao? Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ này vậy?

Quả thật sáng nay Trương Tuyền cảm thấy không vui vẻ lắm. Chuyện ngày hôm qua tuy không thể trách nàng, nhưng dù sao nàng cũng đã cho người ta hy vọng, lại làm hỏng hy vọng của họ. Tuy đầu óc của người nọ có thể có vấn đề, nhưng hắn vẫn rất cần một công việc để làm a.

- Ha ha, tiểu Trương, hôm nay ta đến đây là có việc. Lần này chúng ta có ký kết hợp đồng với công ty Ốc Việt của Mĩ, coi như là may mắn. Ta tới để đòi người. Cho ta xem mấy hồ sơ xin việc ngày hôm qua một chút. Tuy công ty của chúng ta đã ký kết hợp tác với công Ốc Việt rồi, nhưng lực lượng kỹ thuật của chúng ta quả thực vẫn quá yếu.

Nói chuyện là vị mà Trương Tuyền gọi là Đàm tổng công kia.

- Tất cả hồ sơ xin việc đều ở đây.

Nói xong, Trương Tuyền liền đưa cho Đàm tổng công một tập hồ sơ.

Đàm tổng công cầm lấy hồ sơ xin việc, dặn dò Vương Lượng đứng bên cạnh:

- Tiểu Vương, ngươi đi tới bộ công trình gọi Tương Đào tới. Nhiều hồ sơ xin việc nhìn vậy, một mình ta xem không hết.

Trương Tuyền chuyển một cái ghế đưa cho vị trung niên này, sau đó rót cho y một chén trà. Nàng không dám chậm trễ vị Đàm tổng công này. Đàm tổng công tên là Đàm Ái Hoa, là người quản lý về phần thiết kế điện tử. Tuy quyền lực của y không phải là quá lớn, nhưng lực ảnh hưởng của y chỉ sau vài vị tổng giám đốc của công ty Hưng Đạt.

Đàm Ái Hoa một bên xem hồ sơ, một bên cau mày. Những hồ sơ này phần lớn là những sinh viên mới tốt nghiệp. Trên hồ sơ toàn nói ba hoa chích chòe, chả có giá trị thực tế gì cả. Nói ví dụ như có hồ sơ nói, đã từng được đạt giải thưởng kỹ thuật nào đó, đạt được người nào khen ngợi gì đó. Cũng có người từng đi thực tập vài ngày, nhưng chỉ ở toàn công ty bình thường. Cơ bản đều không có người nào phù hợp.

Trông thấy Đàm tổng công nhăn lông mày, Trương Tuyền cũng thấy rất bất an. Nếu không chiêu mộ được người là sự thất trách của bộ phận nhân sư. Mà Trương Tuyền là trưởng phòng bộ phận nhân sự, còn tự mình đi tới chợ việc làm tuyển người. Đương nhiên trách nhiệm của nàng là lớn nhất.

- Ai, tiểu Trương a, lần này không kiếm được nhân tài nào à. Vì sao chỉ toàn là sinh viên mới tốt nghiệp thôi? Có kinh nghiệm công tác thì toàn là trong mấy nhà máy điện tử linh tinh?

Đàm Ái Hoa vừa xem vừa lắc đầu không ngừng.

Trương Tuyền nghĩ thầm, cũng không phải là lỗi của ta, ở chợ việc làm toàn là những người như vậy. Những hồ sơ này đều là những hồ sơ ta cảm thấy tốt nhất. Ta còn thiếu chút nữa tuyển một người có đầu óc không bình thường về. Ngươi lại còn muốn trách người khác.

Trương Tuyền đang nghĩ ngợi, đột nhiên trông thấy Đàm tổng công nhìn chằm chằm vào một tờ giấy, trong nội tâm cả kinh nói ra:

- A, Đàm tổng công, tờ giấy này vẽ vớ vẩn ấy mà, ta đã quên vứt nó, ngài đừng bận tâm.

Đàm Ái Hoa tựa như không nghe thấy lời của Trương Tuyền, vẫn một mực nhìn vào tờ giấy kia, trong miệng thì thào nói:

- Chẳng lẽ, làm như vậy cũng được?

- Đàm…

Trương Tuyền còn chưa nói hết, đã bị Đàm Ái Hoa ngắt lời:

- Bản thiết kế trên tờ giấy này là từ đâu tới?

- Ách! Là do một người có đầu óc không bình thường ở chợ việc làm vẽ. Hắn còn nói, chỉ cần dựa vào bản thiết kế này là có thể tạo ra máy hút bụi không có tạp âm. Ta tưởng đã vứt đi, không ngờ lại bất cẩn kẹp ở trong hồ sơ.

Trương Tuyền nhìn thần sắc kích động của Đàm Ái Hoa, trong lòng rất kinh ngạc.

- Quả nhiên là để giảm tạp âm. Ha ha, người kia ở nơi nào? Hắn còn nói gì không?

Đàm Ái Hoa liên tục, có thể thấy y rất nóng ruột.

- Hắn nói đây là bản thiết kế thiết bị bên trong. Ta cũng đã từng học qua điện tử, đã bao giờ thấy qua một bản thiết kế như vậy đâu? Ta phỏng chừng đầu óc tên kia có vấn đề, nên không có hỏi nữa.

Trương Tuyền giải thích.

- Người chưa từng gặp qua không có nghĩa là không tồn tại. Như Newton phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn vậy, tưởng như là điều vớ vẩn, nhưng kết quả thế nào? Đầu óc của hắn có vấn đề? Ta xem đầu óc của ngươi mới…

Nói tới đây, Đàm tổng công mới biết mình lỡ lời, liền dừng lại.

- Ta đi kiểm tra lại sơ đồ mạch điện này. Dù cho mạch điện này không thể giảm tạp âm, nhưng một người có thể thiết kế ra một sơ đồ như vậy, tuyệt đối sẽ không phải là kẻ ngu. Hiện tại ngươi nhanh đi liên lạc với hắn. Hắn chính là nhân tài mà công ty chúng ta cần.

Nói xong, Đàm Ái Hoa vội vã rời đi. Tuy y cũng hoài nghi sơ đồ thiết kế này, nhưng vẫn muốn đi thử nghiệm một cái.

Trương Tuyền đầy vẻ ủy khuất, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ đầu óc của Đàm tổng công cũng có vấn đề? Một người thường ở chợ việc làm, nói bản thân có thể thiết kế ra mạch điện mà toàn bộ thế giới không thể thiết kế được, không phải là đầu óc có vấn đề, thì là cái gì? Thiệt là, ta không có số của hắn, làm sao mà liên lạc được với hắn. Còn không biết thử nghiệm có đúng hay không. Hừ.

Lâm Vân đi ra nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, một mình đi dạo trên đường phố. Cuối cùng dừng lại ở trước một nhà bán đồ y tế, mất hơn tám nghìn nguyên mới mua được một bộ kim châm hợp ý. Lại đi tới cửa hàng khác mua một cái gối dựa. Cái gối này là để đưa cho Hàn Vũ Tích. Dù sao mình cũng đã dựa dẫm vào nàng hơn một tuần. Hơn nữa, mấy lần hắn nhìn thấy Hàn Vũ Tích dùng tay xoa bóp lưng. Có lẽ cái ghế ở văn phòng nàng ta quá cứng, cho nên mới bị mỏi lưng. Trước khi ly hôn, cũng nên tặng cho nàng ta một cái gối dựa.

Như vậy, mười nghìn nguyên mà Lục Dược đưa chỉ còn lại có mấy trăm nguyên. Sau khi mua đồ xong, hắn cũng không có việc gì khác để làm. Trong lòng tự nhủ, vẫn là trực tiếp tới công ty của Hàn Vũ Tích. Đợi nàng ta tan tầm rồi đi làm thủ tục ly hôn.

Lâm Vân một đường dạo bước, lúc tới công ty của Hàn Vũ Tích thì đã là lúc nàng nghỉ trưa. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, nên chủ động vào công ty tìm Hàn Vũ Tích, hay là đợi đồng nghiệp của nàng ta ra ngoài mua cơm thì nhờ gọi xuống.

Nhưng nghĩ lại, dù sao mình cũng đa tạo ấn tượng không tốt với các đồng nghiệp của nàng ta. Nếu chủ động đi vào tìm Hàn Vũ Tích, chỉ sợ sẽ tạo ảnh hưởng xấu tới Hàn Vũ Tích.

Lâm Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm giác được hình như có người đang theo dõi hắn. Lập tức quay đầu, thì thấy Hàn Vũ Tích đi cùng hai cô gái mua cháo lần trước kia, đang đứng ở phía sau nhìn hắn. Hắn không khỏi cười tự giễu, đi tới gần ba người đánh bắt chuyện:

- Ba vị mỹ nữ, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua suất ca sao?

Ba người không vì lời chào dí dỏm của Lâm Vân mà cười. Ngược lại các nàng chỉ cảm thấy sau lưng lành lạnh. Đột nhiên Hàn Vũ Tích cảm thấy hai mắt mình như có sương mù chắn phía trước, không nhìn rõ Lâm Vân đứng trước mắt. Từ ngày hắn rời đi mình, mình đã suy nghĩ về hắn rất nhiều. Nàng suy nghĩ có phải bệnh của hắn đã tốt rồi không, hơn nữa tính cách còn triệt để cải biến. Thậm chí nàng còn hoài nghi, hắn không phải là Lâm Vân lúc trước.

Bởi vì Lâm Vân biến hóa quá lớn. Hắn giúp mình che mưa, chính hắn lại ướt đẫm. Hắn biết mình ghét hắn, liền cả tuần đều tránh mặt mình. Còn có ngày đó, mình nhìn hắn hắt xì, lại tỏ thái độ chán ghét.

Hôm qua hắn bị thiếu phụ kia chơi xỏ, không biết tối hôm qua hắn ngủ ở chỗ nào? Hắn đã ăn hết chỗ cơm miếng kia chưa? Có phải hiện tại hắn rất đói bụng, muốn tới tìm mình hỏi cái ăn? Hàn Vũ Tích cảm giác mình đã không khống chế nổi sương mù trong mắt.

- Hiện tại ngươi đang sống ở đâu?

Nói xong, Hàn Vũ Tích liền hối hận. Tại sao phải hỏi hắn câu này? Đây không phải là muốn cười nhạo hắn sao. Ngoại trừ nằm bờ nằm bụi, hắn có thể đi đâu được nữa?

- A, hiện tại ta đang ở một nơi gọi là nhà hàng quốc tế Mỹ Châu.

Lâm Vân còn chưa nói xong, Tiêu Du và Phương Bình liền đưa ánh mắt đồng tình nhìn sang Hàn Vũ Tích, đồng thời nói:

- Vũ Tích, chúng mình đi trước mua cơm. Cậu có cần mua gì không?

- Cảm ơn hai cậu, mình không cần.

Hàn Vũ Tích cúi đầu. Chính nàng cũng cảm thấy có chút mất mặt. Nàng nghĩ nếu hắn muốn lấy cớ nói mình không ở ngoài đường, cũng không nên nói đang ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu a. Nơi đó đâu phải chỗ dành cho người thường. Bất quá, nàng đã quen với vẻ điên khùng của hắn. Dù sao đây cũng không phải lần một lần hai.

## 20. Chương 20: Ly Hôn

- Cằm của ngươi bị sao thế? Có phải ai đánh ngươi không?

Lâm Vân trông thấy cằm của Hàn Vũ Tích có vết đỏ, thanh âm liền trở nên lạnh lùng. Mặc dù mình cùng Hàn Vũ Tích sắp ly hôn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép người khác khi dễ nàng. Nếu kẻ nào dám động thủ với nàng, hắn sẽ đáp trả gấp mười.

- A, không có gì, chỉ là ta không cẩn thận va chạm mà thôi.

Hàn Vũ Tích tranh thủ giải thích.

- Không cẩn thận va chạm?

Lâm Vân không tin lời này của nàng. Nhưng nếu Hàn Vũ Tích đã không muốn nói, hỏi cũng bằng thừa.

- Ngươi còn chưa ăn cơm phải không? Nếu không chúng ta đi ăn cơm trước rồi nói chuyện sau.

Hàn Vũ Tích nói xong liền xoay người bước đi. Nàng sợ mình không nhịn được rơi nước mắt. Không biết là vì mình thương hại hắn phải sống ở đầu đường xó chợ, hay là vì vừa nãy hắn quan tâm tới mình. Lúc nghe thấy Lâm Vân hỏi về cái cằm, trong nội tâm của nàng liền có chút ấm áp.

Mất tự nhiên lau lau con mắt, Hàn Vũ Tích mang theo Lâm Vân tới một quán ăn gần đó. Nhưng lúc này quán ăn đã chật ních người, liền một chỗ trống cũng không có. Hàn Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân tới mấy quán ăn khác, cũng đều không có chỗ trống.

- Nếu không, chút ta đi tới nhà hàng Mỹ Châu ăn cơm. Ta nghĩ chỗ đấy hiện tại cũng không đông người lắm.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích một mực không tìm thấy chỗ để ăn cơm, liền chủ động nói ra.

Quay đầu nhìn về Lâm Vân, Hàn Vũ Tích rốt cuộc biết Lâm Vân ở đâu có điểm không bình thường. Đó là tuy hắn đã đỡ hơn trước nhiều lắm, nhưng lại càng thêm sĩ diện.

- Hiện tại không có ai ở đây, ngươi không cần lôi quán ăn Mỹ Châu ra.

Nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân đành phải câm miệng. Cuối cùng tới một quán mỳ gọi là Lan Châu thì mới tìm được chỗ ngồi.

Hàn Vũ Tích vốn định mang theo Lâm Vân tìm một quán ăn tử tế để ăn. Dù sao nàng lo lắng mấy ngày nay hắn được ăn cái gì ra hồn. Ngày hôm qua mình còn nhìn thấy hắn ăn cơm miếng ở dưới cầu vượt. Bất quá, buổi trưa có quá nhiều người đi ra ngoài ăn cơm, tìm mãi chỉ thấy mỗi nơi này là còn chỗ trống. Đành phải gọi mỳ ăn, chờ đến tối thì mình đưa hắn tới nhà hàng tốt hơn.

- Cả ngày hôm qua ngươi đều ăn cơm rang à?

Hai người ngồi xuống bàn ăn, liền im lặng không nói. Một lúc sau, vẫn là Hàn Vũ Tích nói trước.

- Không, tối hôm qua ta ở nhà hàng ….

Lâm Vân vừa định nói tối qua hắn ăn ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hàn Vũ Tích, hắn liền dừng lại. Lúc này, mỳ sợi đã được mang lên.

Ăn quen đồ ăn do Lâm Vân nấu, nên Hàn Vũ Tích ăn không trôi mỳ sợi ở nơi này. Chỉ là gắp mấy sợi, liền bỏ đũa xuống, không ăn nữa.

Lâm Vân lại không quan tâm, rất nhanh đã ăn hết bát mỳ, ngay cả nước súp đều húp hết. Hàn Vũ Tích nhìn tốc độ ăn mỳ của Lâm Vân, còn thỉnh thoảng vang lên tiếng sùm sụp, lần đầu tiên nàng không có tỏ vẻ chán ghét. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, khẳng đinh mấy ngày nay Lâm Vân đều không được ăn no. Cũng đúng thôi, mấy miếng cơm làm sao đủ cho hắn ăn vài ngày. Đột nhiên đáy lòng nàng sinh ra một ít thương cảm với Lâm Vân.

- Ngươi còn chưa ăn no sao? Nếu không ta lại gọi một bát nữa. Lão bản…

Hàn Vũ Tích còn chưa nói hết, đã bị Lâm Vân cắt đứt.

- Một bát của ngươi vẫn còn đầy, ngươi không đói bụng à?

Lâm Vân nhìn vào bát mỳ của Hàn Vũ Tích hỏi.

- Ta ăn không vô, không sao, ngươi ăn một bát nữa nhé?

Hàn Vũ Tích tiếp tục nói.

- Không cần, ta ăn nốt bát của ngươi là được, đừng để lãng phí.

Lâm Vân nói xong, liền bưng bát mỳ của Hàn Vũ Tích, nhanh chóng ăn hết.

Hàn Vũ Tích ngơ ngác nhìn Lâm Vân ăn hết bát mỳ của mình, ngay cả nước canh đều không còn thừa chút nào. Không khỏi giật mình. Trong lòng nàng sinh ra một loại tình cảm khó có thể nói lên lời. Lâm Vân trước mặt mình hiện giờ, ngoại trừ có vài hành động không bình thường, thích hư vinh ra, biểu hiện của hắn đều không khác người bình thường là mấy. Chẳng lẽ bệnh điên của hắn đã khỏi hẳn? Hay là hẳn đang giả vờ?

Lâm Vân ăn xong mỳ sợi, thấy Hàn Vũ Tích còn đang sững sờ, vội nói:

- Tốt rồi, chúng ta có thể đi, ngươi trả tiền.

Hai bát mỳ sợi tốn không bao nhiêu tiền, nhưng Lâm Vân biết là Hàn Vũ Tích mời ăn cơm, cho nàng trả tiền, trong nội tâm nàng sẽ dễ chịu hơn chút. Hơn nữa, hai người sắp ly hôn, để cho Hàn Vũ Tích trả một bữa cơm, có lẽ nàng sẽ bình tĩnh lại. Cái này không có nguyên nhân,, chỉ là một loại cảm giác.

- Buổi chiều ta xin nghỉ, tìm chỗ ở cho ngươi.

Ra tiệm mỳ Lan Châu, Hàn Vũ Tích liền nói.

Lâm Vân kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích:

- Buổi chiều đương nhiên ngươi muốn xin nghỉ rồi. Chẳng lẽ ngươi quên hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi làm thủ tục ly hôn sao?

- A…

Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn Vũ Tích giật mình. Nàng thực sự đã quên việc này. Nàng một mực chỉ nghĩ tìm chỗ để cho hắn ở, không cần phải lang thang ở ngoài đường. Nhưng nàng không có nhớ tới, hôm nay muốn đi cùng hắn làm thủ tục ly hôn.

- A, ừ, buổi chiều ta sẽ xin nghỉ.

Hàn Vũ Tích cũng không biết mình đang nói gì, có chút lộn xộn. Nàng quên mất việc ly hôn là việc xấu hổ đối với nàng. Chẳng lẽ mình không muốn ly hôn với Lâm Vân sao? Làm sao có thể?

Nàng một mực đều chỉ lo nghĩ cuộc sống của hắn diễn ra như thế nào, hoàn toàn quên mất việc ly hôn.

Trông thấy Lâm Vân kinh ngạc nhìn mình, mặt Hàn Vũ Tích đỏ lên, nàng nói:

- Ta gọi điện thoại xin nghỉ là được. Ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi lái xe tới.

Lâm Vân gật đầu nhìn Hàn Vũ Tích rời đi. Đột nhiên hắn cảm thấy cô bé này cũng thật đáng thương. Giống như Hàn Vũ Tích thương cảm hắn vậy. Cùng với đáng thương, hắn lại có chút lo lắng tình cảnh của Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích bị Hàn gia gả cho một người có bệnh tinh thần của Lâm gia, để Hàn gia từ trong đó kiếm được lợi ích. Điều đó chứng tỏ Hàn Vũ Tích chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong Hàn gia. Hiện giờ Hàn gia đã hưng phục, nhưng nàng vẫn chỉ là một viên chức nhỏ nhoi trong công ty. Tựa hồ, nàng cùng Hàn gia không có bất kỳ liên hệ gì. Chắc là chuyện Hàn gia lợi dụng nàng để trọng chấn gia nghiệp đã bị người ta lãng quên.

Hơn nữa Lâm Vân còn cảm giác, người Lâm Vân cũ kia rất hay khi dễ Hàn Vũ Tích. Phỏng chừng lúc chưa bị bệnh hắn hay đánh mắng nàng. Sau khi sinh bệnh còn phải do Hàn Vũ Tích tới chiếu cố. Tuy hiện tại mình không có vấn đề về tinh thần, nhưng Lâm Vân vẫn cảm giác hắn thiếu nợ nàng cái gì đó.

Lâm Vân đang nghĩ ngợi, Hàn Vũ Tích đã lái xe tới:

- Lên xe đi.

Hàn Vũ Tích lái xe tới gần Lâm Vân, hắn liền mở cửa xe ngồi ở tay lái phụ.

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân không ngồi ở đằng sau, mà lại ngồi ở bên cạnh mình, mặt nàng bỗng nhiên đỏ. Mình làm làm sao vậy? Lâm Vân ngồi bên cạnh mình không phải rất bình thường sao, vì cái gì mặt mình lại đỏ? Không dám nghĩ nhiều nữa, liền lập tức khởi động xe, rất nhanh đã tới ủy ban nhân dân thành phố Phần Giang.

Trên người Lâm Vân không ngừng phát ra khí dương cương, còn mang theo khí tức tươi mát. Hàn Vũ Tích chỉ cảm thấy ngồi bên cạnh Lâm Vân có một loại rất thoải mái. Trong nội tâm nàng run lên, âm thầm nghĩ, quả thực hôm nay mình có vấn đề.

## 21. Chương 21: Té Xỉu

- Hai người muốn ly hôn sao? Hai người đã suy nghĩ cẩn thận chưa? Có cần trở về suy nghĩ lại một lần nữa không?

Nhìn đôi thanh niên nam nữ ngồi trước mặt này, đặc biệt là tướng mạo và khí chất của nữ nhân kia, mình công tác ở đây đã lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua người phụ nữ nào xinh đẹp hơn nàng.

Hơn nữa, tướng mạo của người thanh niên kia tuy bình thường, nhưng từ trên người hắn cũng phát ra một loại khí chất khó nói lên lời. Mặc dù người con trai kém sắc hơn người con gái, nhưng bác gái đảm nhiệm làm thủ tục ly hôn ở ủy ban nhân dân thành phố này, cảm thấy hai người coi như xứng đôi. Vì sao lại muốn ly hôn rồi? Người trẻ thời nay thật là. Nhất định là do nữ nhân kia chướng mắt người nam nhân. Phỏng chừng cuộc sống của hai người không giàu có gì. Nhìn cách ăn mặc của người thanh niên kia là biết.

- Đã nghĩ kỹ rồi a di.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích dường như có tâm sự, liền tranh thủ thời gian trả lời.

- Còn cô gái này? Hai người đã phân chia tài sản tốt chưa?

Bác gái trông thấy Hàn Vũ Tích có chút thất thần, vội hỏi. Trong lòng tự nhủ, tưởng là cô gái chướng mắt người nam nhân mới muốn ly hôn, như thế nào lại không giống lắm. Chắc trong chuyện này có chút phức tạp, mà Lâm Vân đương nhiên không phải là người thích bát quái mà kể ra.

- A, rồi…

Hàn Vũ Tích vô ý thức trả lời.

- Nếu các ngươi đã quyết định, ta cũng không muốn nói nhiều. Liền điền vào cái đơn này a.

Bác gái lấy ra một mẫu đơn cho hai người.

Lúc này Hàn Vũ Tích mới phục hồi tinh thần, lấy CMTND ra rồi lại im lặng. Chợt nghe bác gái trung niên nói:

- Phỏng chứng các ngươi còn chưa có con phải không? Như vậy cũng tốt, bằng không chỉ có con của các ngươi là chịu khổ. Đưa CMTND, giấy hôn thú, hộ khẩu của các ngươi…

Bác gái còn chưa nói hết lời, Hàn Vũ Tích đã vội vàng ngắt lời.

- A di, còn muốn giấy hôn thú sao?

Hàn Vũ Tích hỏi.

- Đứa nhỏ này, đương nhiên là muốn giấy hôn thú rồi. Ngươi muốn ly hôn tất nhiên phải có giấy hôn thú mới được.

Bác gái bất mãn nhìn thoáng qua Hàn Vũ Tích.

- Nhưng ta không mang theo giấy hôn thú.

Hàn Vũ Tích có chút ngượng ngùng nói. Sự thật từ ngày hôm qua cho tới giờ, nàng một mực đều nghĩ tới chuyện của Lâm Vân. Liền quên mất cần mang theo giấy tờ để làm thủ tục ly hôn.

- Vậy thì không làm được. Giấy hôn thú nhất định phải có. Đây là giấy đăng ký ly hôn, các ngươi xem trước một chút. Có cần bổ sung cái gì thì bổ sung vào đó, lần sau lại đến.

Bác gái đưa hai cái đơn cho Lâm Vân và Hàn Vũ Tích.

- A di, ta ghi xong cái đơn này, lần sau bảo nàng ấy mang tới có được không?

Lâm Vân không nhìn các điều lệ ghi trên cái đơn mà ký luôn. Sau đó hỏi bác gái.

Bác gái nhìn cử động này của Lâm Vân, thở dài nói ra:

- Trên nguyên tắc là không thể. Nhưng lần này cả hai người đều tới, vậy lần sau một người tới cũng được.

Hiện nay số người ly hôn nhiều lắm, nếu mọi chuyện cứ tích cực thì hiệu suất làm việc của ủy ban nhân dân thành phố sẽ bị hạ thấp.

Nhìn Lâm Vân không chút do dự ký tên vào đơn, trong nội tâm Hàn Vũ Tích đột nhiên xiết chặt. Rõ ràng không có chút hào hứng gì, chỉ ngơ ngác nhìn Lâm Vân.

- Vũ Tích, ngươi làm sao vậy?

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích sững sỡ, vội vàng hỏi.

Hắn lại gọi ta là Vũ Tích. Đây là lần đầu tiên hắn gọi mình là như vậy. Hắn ký tên nhanh như vậy, không có chút do dự nào, chẳng lẽ hắn chán ghét mình vậy sao? Hàn Vũ Tích đột nhiên muốn ném cái đơn vào người Lâm Vân, sau đó khóc rống. Nhưng lý trí nói cho nàng biết, không thể làm như vậy.

- Tốt, ngươi đưa đơn của ngươi cho ta. Dù sao giấy hôn thú đang ở chỗ của ta. Lần sau chỉ cần một mình ta tới nơi này là được. Ta sẽ không chậm trễ ngươi đi tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu ăn ngủ.

Hàn Vũ Tích đột nhiên cầm lấy cái đơn của Lâm Vân, lạnh lùng nói.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích đã trở lại như tính cách trước đây, đành phải cười tự giễu, không dám nói gì nữa, chỉ sợ lần nữa chọc giận nàng. Bất quá, nhìn ngày sinh ghi trên cái đơn, rõ ràng ngày sinh của hai người lại có chút trùng hợp. Của nàng là ngày 29 tháng 4, còn của mình là ngày 24 tháng 9.

Hàn Vũ Tích và Lâm Vân đi ra ủy ban nhân dân thành phố, đột nhiên nàng nghĩ vì sao mình có chút không muốn? Nhưng đây chả phải là điều mình khao khát bấy lâu nay sao? Tại sao mình cảm thấy tinh thần hiện tại của hắn không có vấn đề gì? Chẳng lẽ là mình nghĩ quá nhiều? Bỗng nhiên nàng có chút chóng mặt, liền như vậy ngã xuống.

Lâm Vân cũng không biết vì sao thái độ của Hàn Vũ Tích chuyển biến như vậy, mà chỉ yên lặng đi theo phía sau. Đang đi, bỗng cảm thấy Hàn Vũ Tích đi đường có chút là lạ. Thấy nàng tự nhiên ngã xuống, hắn liền vội vàng đi tới trước, kịp thời ôm lấy nàng. Một mùi thơm xử nữ lập tức bay vào trong mũi hắn.

Bất quá, Lâm Vân không có tâm tư nghĩ tới điều này, chỉ là ôm Hàn Vũ Tích vội vàng đi lên xe. Sau đó dùng lực lượng của Tinh Vân bao bọc linh khí, chậm rãi đưa vào trong cơ thể của Hàn Vũ Tích, để nhìn xem nàng xảy ra chuyện gì. Nhìn nàng khỏe mạnh như vậy, không biết vì sao đột nhiên té xỉu.

Dùng Tinh Vân thăm dò một lúc, Lâm Vân phát hiện sức khỏe của Hàn Vũ Tích không có vấn đề gì, chỉ là thiếu chút máu. Nguyên nhân nàng hôn mê là vì gần đây suy nghĩ quá nhiều. Tinh thần vì quá lo lắng mà tạo thành sự mệt mỏi. Cộng thêm cuộc sống của nàng từ trước đến nay đều khá buồn khổ. Bình thường bệnh nhẹ như vậy không cần phải trị liệu, chỉ cần để cho tâm tình của nàng sáng sủa hơn, sau đó lại tĩnh dưỡng một thời gian là tốt rồi.

Nhưng Lâm Vân là ai, là chuyên gia y dược của đại lục Thiên Hồng. Hắn biết rằng, chính vì những căn bệnh nhỏ như vậy, có thể tạo thành hậu quả không lường trước được. Nếu cứ để cho nàng ta tự tĩnh dưỡng, chắc chắn không được. Có lẽ nàng mỏi mệt về thể xác và tinh thần đều là vì hắn mà ra. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cứu trị nàng.

Cách cứu chữa triệt để nhất là tẩy tủy. Nhưng để làm được như vậy, hắn phải đạt tới cấp độ ba sao mới được. Hiện tại chỉ có thể dùng kim châm điều trị nàng, sau đó đem tạp chất và độc tố trong cơ thể nàng bài xuất ra. Rồi tăng cường kinh mạch của nàng ta một lần.

Tuy nhiên, nếu làm như vậy, hắn sẽ tốn rất nhiều lực lượng Tinh Vân, số lực lượng mà hắn đã vất vả tu luyện mới có được. Nhưng Lâm Vân vẫn muốn giúp Hàn Vũ Tích chữa trị. Không vì cái gì khác, bởi nàng hiện tại vẫn là vợ của mình.

Hơn nữa, hắn còn cảm thấy có chút thiếu nợ nàng. Có lẽ không phải là mình thiếu nợ nàng, nhưng hiện tại hắn và Lâm Vân kia đã hòa làm một, món nợ này hắn phải thay Lâm Vân kia trả. Lực lượng Tinh Vân có thể chậm rãi tu luyện lại. Chỉ có điều linh khí ở thế giới này rất yếu, phải mất thời gian lâu hơn mới có thể khôi phục.

Đã quyết định trợ giúp Hàn Vũ Tích bài trừ tạp chật và cường hóa kinh mạch, vậy thì không thể để cho nàng tỉnh lại. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền lấy ra kim châm đâm vào huyệt ngủ, khiến Hàn Vũ Tích ngủ say. Rồi lấy điện thoại gọi cho Lục Dược, nhờ y an bài một phòng trong bệnh viện, để mình có không gian chữa trị.

Nếu là chuyện riêng của hắn, hắn cũng không muốn làm phiền Lục Dược. Nhưng hiện tại thân thể của Hàn Vũ Tích thực sự không tốt lắm, Lâm Vân không muốn Hàn Vũ Tích tiếp tục ôm bệnh trong người.

Sở dĩ tìm bệnh viện chữa trị, một là Lâm Vẫn nghĩ chữa khỏi xong có thể gọi đồng nghiệp của nàng tới đón nàng. Thứ hai nếu cần trang thiết bị gì, thì trong bệnh viện cũng thuận tiện. Còn có một điều là, nếu đưa Hàn Vũ Tích tới khách sạn trị liệu, chỉ sợ gây ảnh hưởng xấu tới thanh danh của Hàn Vũ Tích. Mặc dù mình là chồng của nàng, nhưng người trong nhà hàng còn chưa biết.

Lục Dược làm việc rất nhanh, chỉ mấy phút đã gọi lại cho Lâm Vân, nói rằng đã đặt một phòng tốt nhất ở bệnh viện Ái Thụy. Hơn nữa còn hỏi có cần y tới hay không, Lâm Vân đương nhiên là cự tuyệt.

Tuy trong đầu chỉ có mơ hồ về kỹ thuật lái xe, nhưng Lâm Vân vừa nhìn thoáng qua kết cấu của chiếc xe liền biết cách điều khiển. Điều khiển xe cộ ở thế giới này đơn giản hơn điều khiển xe cộ ở đại lục Thiên Hồng nhiều.

Lâm Vân lái xe đưa Hàn Vũ Tích tới bệnh viện Ái Thụy, liền ôm nàng tới phòng bệnh ở tầng ba.

Đoán chừng đã được Lục Dược phân phó, Lâm Vân vừa ôm Hàn Vũ Tích vào phòng cấp cứu đặc biệt, các y tá liền lập tức lui ra ngoài.

Lâm Vân để Hàn Vũ Tích lên giường, lại tắt di động của nàng đi. Sau đó bắt đầu trợ giúp Hàn Vũ Tích trị liệu.

Hắn lấy ra 108 cây kim châm, mỗi cây kim đều được tích đầy lực lượng Tinh Vân, rồi dùng tốc độ nhanh nhất cắm vào các huyệt vị của Hàn Vũ Tích. Tuy số lượng của kim châm không nhiều, nhưng như vậy đã đủ để bài trừ tạp chất trong người Hàn Vũ Tích.

Về phần tẩy tủy, số lượng kim châm như vậy là chưa đủ. Mà cho dù đã đủ, với tu vi hiện nay của hắn, không thể tẩy tủy cho Hàn Vũ Tích. Để tẩy tủy, yêu cầu tối thiểu là Lâm Vân phải đạt tới tu vị ba sao. Hơn nữa còn cần rất nhiều Linh Dược phối hợp.

Lực lượng Tinh Vân nhanh chóng xâm nhập vào người Hàn Vũ Tích, liền biến thành chất dinh dưỡng bồi bổ kinh mạch của Hàn Vũ Tích. Chỉnh chỉnh tám giờ, cả người Lâm Vân đã ướt sũng mồ hôi. Thậm chí giường Hàn Vũ Tích nằm cũng bị ướt sũng. Bất quá Lâm Vân không có một chút hối hận, hắn đã thành công.

Tạp chất bên trong cơ thể Hàn Vũ Tích chậm rãi bị kim châm hút đi. Hơn nữa cơ thể của nàng nhờ được lực lượng Tinh Vân chữa trị, đã được cải thiện hoàn toàn. Mỗi lần Lâm Vân rút ra một cây kim châm, đều mang theo tạp chất, Hàn Vũ Tích sẽ cảm giác được thoải mái hơn một chút. Tuy Hàn Vũ Tích còn chưa có tỉnh lại, nhưng cảm giác đó vẫn tồn tại trong tiềm thức của nàng.

Rất nhanh cây kim châm cuối cùng đã được rút ra. Hiện tại Lâm Vân cả người đều hư thoát, cơ hồ muốn té trên mặt đất. Còn Hàn Vũ Tích thì sắc mặt trở nên hồng nhuận. Thậm chí ngay cả lúc nhắm mắt, cũng có thể thấy một tầng khí lưu động. Lâm Vân thỏa mãn gật đầu, chuẩn bị mở điện thoại, gọi người nhà của Hàn Vũ Tích tới đón nàng trở về.

## 22. Chương 22: Cười Ngây Ngốc

Tuy Hàn Vũ Tích đã bị ngất, nhưng nàng vẫn có ấn tượng mơ hồ khi Lâm Vân ôm nàng lên xe, rồi đi tới bệnh viện. Nhưng kỳ quái vì sao hình như hắn lại đóng cửa lại.

Mà ấn tượng về sau càng ngày càng mơ hồ. Hình như Lâm Vân cắm đầy kim châm lên người mình, kể cả ở những chỗ mà mình cảm thấy khó xử. Tuy ở sâu trong nội tâm của nàng, nàng rất sợ hãi, nhưng chỉ có thể vô ý thức phản kháng trong đầu, còn đôi mắt thì không thể mở ra được. Cuối cùng nàng liền nhận mệnh, chỉ là không tự chủ được chảy nước mắt.

Bất quá, hình như chuyện nàng lo lắng không có phát sinh. Về sau thì cảm giác Lâm Vân kiệt sức, nhưng trạng thái tinh thần và thể xác của mình lại rất tốt.

Lâm Vân cầm điện thoại của Hàn Vũ Tích, vừa mới mở ra, đã thấy xuất hiện một đống tin nhắn, rồi lại vang lên tiếng chuông điện thoại. Lâm Vân ấn nút nghe:

- Tỷ tỷ, em là Vũ Đình đây, máy của chị vì sao gọi mãi không được? Chị đang ở đâu? Chị làm em lo lắng quá.

- Chị của ngươi đang ở phòng đặc biệt, trên tầng 3 của bệnh viện Ái Thụy, ngươi nhanh tới đón nàng về đi.

Lâm Vân lắc đầu, đành phải trả lời điện thoại. Hiện tại hắn cảm thấy thực sự mệt mỏi, toàn thân đều không có khí lực, chỉ muốn về sớm tu luyện.

- Ngươi là ai, vì sao ở cùng chỗ chị của ta? Ngươi đợi một lát, ta lập tức tới.

Nói xong liền tắt điện thoại, Lâm Vân cầm điện thoại trong tay, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu.

Hàn Vũ Tích cố gắng mở mắt, không ngờ lại dễ dàng mở ra. Nhìn y phục của mình vẫn hoàn hảo, trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn cả người Lâm Vân đều ướt sũng, liền nhớ tới việc vừa rồi:

- Lâm Vân, ngươi bị sao vậy? Vì sao đưa ta tới chỗ này lại không thấy bác sĩ?

- A, ta thấy thể chất của ngươi không tốt, liền dùng kim châm giúp ngươi trị liệu.

Lâm Vân trông thấy khóe mắt của Hàn Vũ Tích còn có nước mắt, chỉ hữu khí vô lực trả lời.

- A, ngươi muốn giúp ta trị liệu? Lâm Vân, ngươi muốn hại chết ta thì cứ trực tiếp…

Hàn Vũ Tích đột nhiên ngừng lời. Nhìn cả cái giường đều ướt sũng, cả người hắn cũng ướt sũng, chẳng lẽ đây đều là mồ hôi của hắn?

Đột nhiên nàng phát giác cơ thể mình rất là thoải mái. Giống như cả người ngâm vào bể nước ấm vậy. Hàn Vũ Tích nhìn vẻ mệt mỏi của Lâm Vân, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn thực sự giúp ta trị liệu? Làm sao hắn biết dùng kim châm chữa bệnh?

Đang lúc do dự, thì vang lên một tiếng ‘Ầm’, cánh cửa bị thô lỗ mở ra.

Vũ Đình và Mỹ Na mang theo vẻ giận dữ và lo lắng vọt tới:

- Tỷ tỷ, chị không sao chứ.

Bất quá, Hàn Vũ Tích còn chưa trả lời, Hàn Vũ Đình đã tát Lâm Vân một cái:

- Đồ không biết xấu hổ, ngươi đã biến chị ta thành cái dạng này, ngươi còn muốn thế nào nữa?

Bị trúng một cái tát này, Lâm Vân lập tức ngã lăn xuống đất, đầu đập vào cái kệ để thiết bị y tế, máu tươi liền không ngừng chảy ra. Hiện tại hắn đã thoát lực, ngay cả một đứa bé tám tuổi cũng có thể đánh ngã hắn, nói gì một cái tát toàn lực do tức giận của Hàn Vũ Đình.

- Vũ Đình, mau dừng tay, em…

Hàn Vũ Tích nhìn thấy Hàn Vũ Đình còn muốn đánh nữa, vội vàng gọi Hàn Vũ Đình dừng lại.

- Hừ, tỷ tỷ, chị bị hắn tra tấn vào bệnh viện rồi còn lo lắng cho hắn làm gì? Loại người này tốt nhất là đánh chết mới đúng. Hiện tại ngươi mau cút đi cho ta, chúng ta không muốn gặp lại ngươi nữa.

Hàn Vũ Đình nhìn vệt nước mắt ở khóe mắt của tỷ tỷ, liền kêu to cảnh cáo Lâm Vân đang cố gắng đứng dậy

Lâm Vân đứng lên, không nói một lời. Hắn nhìn Hàn Vũ Tích một cái, cười ngây ngốc:

- Về sau lúc làm việc nhớ dùng gối để dựa.

Liền không nhìn Hàn Vũ Đình, trực tiếp đi ra ngoài. Máu và mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng hắn.

Ngơ ngác nhìn Lâm Vân rời đi, Hàn Vũ Tích đột nhiên có chút không muốn, lại có chút khổ sở vì mất đi một cái gì đó:

- Vũ Đình, vì sao em hung dữ như vậy. Em xem, Lâm Vân còn chảy máu ở đầu kia kìa. Chả lẽ em không học được con gái nên dịu dàng một chút.

- Tỷ tỷ, chị còn nói tốt cho tên xấu xa kia làm gì? Hắn khi dễ chị nhiều năm như vậy. Hiện tại đến chỗ ở của chị và hắn đều bị người khác thu hồi. Chị trực tiếp ly hôn hắn chả phải xong chuyện sao.

Vũ Đình bị tỷ tỷ quở trách, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất.

- Vũ Tích tỷ, khí sắc của chị có vẻ tốt hơn lúc trước thì phải? Di, khuôn mặt của chị còn trở nên bóng loáng. Còn có làn da, vì sao biến thành nõn nà rồi?

Mỹ Na giống như phát hiện ra một đại lục mới vậy, liên tục hỏi han.

- Đúng vậy a, tỷ tỷ, vì sao chị biến thành xinh đẹp hơn vậy. Lúc đầu chị vốn là đại mỹ nhân, hiện tại càng thêm có sức hút rồi. Không biết muốn mê đảo bao nhiêu đàn ông. Chị cùng cái tên điên kia nên ly hôn đi, dựa vào sắc đẹp của chị…

Vũ Đình cũng phát hiện sự bất đồng của tỷ tỷ.

-Vũ Đình…

Hàn Vũ Tích ngắt lời của cô em. Hiện tại nàng đang nghĩ tới sau lưng của Lâm Vân ướt đẫm là máu, còn có nụ cười ngây ngốc vừa nãy của hắn.

Hàn Vũ Tích có chút khổ sợ. Chẳng lẽ Lâm Vân nói hắn đang trị liệu cho mình, là sự thực? Hắn biết chữa bệnh sao? Bất quá, chỉ vài cái kim châm đã khiến mình có biến hóa lớn như vậy, y học bình thường làm sao có thể làm được.

Hàn Vũ Tích cũng phát hiện biến hóa của mình. Kỳ thực, Mỹ Na và Vũ Đình chỉ phát hiện biến hóa ở bên ngoài của nàng mà thôi. Chỉ có nàng mới hiểu cơ thể của mình rõ nhất, toàn bộ cơ thể của nàng đã tốt hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần.

Lần trước ở chợ việc làm, hắn nói cái gì hắn cũng biết, không lẽ là sự thật? Từ lần trước đón Lâm Vân từ bệnh viện trở về, Hàn Vũ Tích luôn cảm giác tính cách của hắn biến đổi không ít. Nhưng lại thật không ngờ bệnh của hắn đã hoàn toàn tốt.

Nếu như bệnh của hắn đã khỏi hắn, vậy những lời hắn nói hẳn là sự thật. Không biết những thứ khác thế nào, nhưng riêng tài xào rau và kỹ thuật dùng kim châm của hắn, chính mắt nàng nhìn thấy, chắc chắn sẽ không giả.

Muốn biết có phải hắn đã thực sự khỏi bệnh hay không, cũng rất đơn giản. Không phải hắn nói hắn đang ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu sao? Chỉ cần mình đi tới đó là biết hắn có nói láo hay không.

Nhưng Hàn Vũ Tích lại lắc đầu. Điều này sao có thể? Nếu hắn có tiền ở nhà hàng quốc tế, thì cần gì đi xin việc làm? Cần gì phải ăn cơm miếng? Vừa nghĩ tới cơm miếng, Hàn Vũ Tích lại không hiểu. Một người đầu óc có vấn đề có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy sao? Biết mình về sau không có đồ ăn, liền rang cơm thành miếng để dự trữ? Hàn Vũ Tích rơi vào mê hoặc.

- Tỷ tỷ, chị làm sao vậy? Mà vì sao chị bị đưa vào bệnh viện? Hiện tại chị đã khỏe hơn chưa?

Hàn Vũ Đình nhìn Hàn Vũ Tích đột nhiên lâm vào trầm tư, hơn nữa khuôn mặt không ngừng biến hóa, vội vàng hỏi.

- A, là chị bị té xỉu, Lâm Vân liền đưa chị tới nơi này. Không có việc gì, hiện tại chúng ta có thể xuất viện.

Hàn Vũ Tích vừa ngồi dậy xuống giường liền phát hiện cả ngày hôm này mình không ăn cơm vậy mà toàn thân vẫn tràn ngập tinh lực. Hơn nữa, bệnh đau lưng vốn do ngồi nhiều đã không còn. Bất quá, lại phát hiện trên người có chút dính dính, liền tranh thủ thời gian đi tắm.

Thấy tỷ tỷ không có vấn đề gì, tinh thần còn rất tốt, Hàn Vũ Đình mới yên tâm. Cùng Mỹ Na đỡ Hàn Vũ Tích ra bệnh viện.

Hàn Vũ Tích mở cửa xe, chợt phát hiện ở ghế ngồi phụ có một cái túi. Là túi của Lâm Vân lúc trước mang theo.

Hàn Vũ Tích vội vàng mở cái túi, liền thấy bên trong có một cái gối dựa, hay được dùng trong văn phòng.

Ôm lấy gối dựa, trong đầu của Hàn Vũ Tích lại hiện lên nụ cười ngây ngốc của Lâm Vân lúc rời đi.

## 23. Chương 23: Giết Người Dễ Dàng Như Giết Kiến

- Về sau lúc làm việc nhớ dùng gối để dựa.

Lời nói của Lâm Vân vẫn văng vẳng bên tai nàng. Hình ảnh Lâm Vân ướt đẫm cả máu và mồ hôi ở sau lưng, vẫn còn ở trước mắt nàng.

- Cái gối thật đẹp! Là chị mới mua à? Cho em nhé.

Hàn Vũ Đình thấy cái gối trong tay của Hàn Vũ Tích, liền muốn đi lên đoạt.

- Cái gối thật đẹp, Vũ Tích tỷ, chị mua ở chỗ nào vậy? Em cũng muốn mua một cái.

Mỹ Na thấy cái gối trong tay của Hàn Vũ Tích, nàng cũng rất thích.

Thấy muội muội muốn đoạt cái gối trong tay mình, Hàn Vũ Tích vội vàng ôm chặt hơn, bóng lưng rời đi của Lâm Vân càng thêm mơ hồ trong mắt nàng. Đây là lễ vật đầu tiên hắn tặng cho mình kể từ khi mình bị bắt buộc gả cho hắn. Có lẽ cũng là lần cuối cùng. Một người biết quan tâm người khác như vậy sẽ là người điên sao? Mình không tin, nhưng mình phải làm gì bây giờ?

Bỗng thấy tỷ tỷ rơi nước mắt, Hàn Vũ Đình liền luống cuống:

- Tỷ tỷ, em không lấy cái gối nữa, chị không sao chứ?

- Chị không sao, Mỹ Na, em lái xe đi.

Hàn Vũ Tích ôm cái gối ngồi ở phía sau, không biết nàng đang suy nghĩ cái gì.

Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi trở về nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Đến nơi, hắn liền vội vàng tắm rửa, xử lý lại vết thương trên đầu, lập tức rời đi nơi này.

Hiện tại hắn cảm thấy rất uể oải, do Tinh Vân của hắn đã hình thành, nên cần tìm một nơi khoáng đạt để có lợi cho việc hấp thu tinh hoa của Tinh Thần.

Gọi một chiếc xe taxi đi ra ngoại thành. Tim một khu đất trống đang quy hoạch. Do nơi này còn chưa khai phá, cho nên bốn phía đều là cỏ hoang. Lâm Vân tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống, bắt đấu tu luyện hấp thu tinh hoa của Tinh Thần.

Tuy linh khí ở thế giới này khá mỏng manh, nhưng coi như đủ để Tinh Vân hấp thu. Tốc độ khôi phục của hắn không phải là nhanh, nhưng vẫn là đang khôi phục. Bất quá, ngồi tu luyện cả một đêm, cho tới cả ngày hôm sau, lực lượng Tinh Vân mới chỉ khôi phục được một nửa. Về sau cho dù làm như thế nào hấp thu tinh hoa của Tinh Thần đi chăng nữa, cũng không có cách nào khôi phục hoàn toàn.

Lâm Vân thở dài một tiếng. Hắn biết Tinh Vân của mình mới hình thành, căn cơ còn chưa được vững chắc. Lại toàn lực dùng kim châm trị liệu cho Hàn Vũ Tích, linh lực tiêu hoa quá mức lợi hại, làm bị thương tới căn bản. Đã không thể khôi phục hoàn toàn, đành phải từ nay về sau chậm rãi tu luyện.

Nếu tiếp tục như vậy, không biêt khi nào có thể hình thành tinh hồn, đừng nói gì kết thành một sao. Nhưng hiện tại hắn cũng không có cách nào xử lý, chỉ có đi một bước tính một bước.

Mắt thấy trời đã tối, bụng thì đói vang, Lâm Vân đứng lên đang định tìm một quán ăn ăn cơm, thì bỗng có một chiếc xe hơn đi tới, suýt nữa đụng vào người của Lâm Vân.

Lâm Vân thầm mắng không may. Bất quá cũng không trách bọn họ. Mình ngồi ở giữa bụi cỏ, ban ngày còn khó nhìn thấy, nói gì là ban đêm.

Chiếc xe không tiếp tục đi tới mà dừng ở một nơi cách đó không xa. Lâm Vân không muốn những người này thấy mình, đang định lặng lẽ rời đi.

- Hắc hắc, cho dù ngươi là cảnh sát thì sao, hôm này cũng phải bị vài huynh đệ chúng ta chơi chán mới thôi. Da đen, không cần lo cho đứa con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải kia, ngươi trước lôi nữ cảnh sát kia ra ngoài. Huynh đệ chúng ta chơi chán rồi giải quyết nàng luôn ở đây.

Lâm Vân nghe thấy thanh âm kiêu ngạo kia, liền dừng bước.

Không ngờ lại gặp phải bọn bắt cóc, còn có một nữ cảnh sát. Bọn này quả thật gan lớn bằng trời, dám đem nữ cảnh sát tiền dâm hậu sát. Mặc kệ chuyện này là ai đúng ai sai, nhưng bọn kia đã muốn cưỡng bức một nữ nhân ở dã ngoại, vậy thì bọn chúng chắc chẳng phải là hạng người tốt lành gì.

Tuy thời tiết đã dần vào mùa hè, nhưng hiện tại khí trời vào ban đêm vẫn rất lạnh. Bọn cướp kia rõ ràng trải cả một cái thảm xuống đất, rồi lôi một người nữ tử đã bị trói gông lên cái thảm.

Lâm Vân đứng ở gần đó quan sát, quả nhiên mà một người con gái mặc đồng phục cảnh sát. Tay nàng bị trói, miệng cũng bị cái gì đó nhét lại, nhưng hai mắt của nàng tràn đầy lửa giận. Từ rất xa Lâm Vân cũng cảm nhận được sự tức giận này. Trên xe ngoại trừ có nữ cảnh sát bị đẩy ra này, còn có bốn người nam tử vạm vỡ cũng đi xuống xe.

- Miêu đại cảnh quan, không phải lúc trước gặp chúng ta ngươi rất kiêu ngạo sao? Hôm nay, ta cho ngươi nếm sự lợi hại của lão tử, xem ngươi còn muốn kiêu ngạo hay không?

Nói tới đây, một tên đầu trọc liền cởi áo khoác ném cho tên da đen đứng bên cạnh.

Sau đó y liền kéo áo của người nữ cảnh sát, lộ ra nửa bên ngực đầy đặn. Nữ tử nằm trên mặt đất vô lực ngăn cản, chỉ có thể chảy nước mắt đầy khuất nhục.

Lâm Vân còn đang muốn nghe ngóng xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng vừa thấy thế, hắn đành phải đi ra:

- Lão tử thật là may mắn, như thế nào vừa mới đi tới chỗ này đã gặp phải đồng hành rồi?

Vài tên cướp vây quanh người nữ cảnh sát đột nhiên nghe thấy thanh âm xa lạ truyền tới, đều giật nẩy mình. Nơi này là ngoại thành rất vắng vẻ, ban ngày đều ít thấy người qua lại, chớ nói gì buổi tối. Thanh âm kia tới đột nhiên như vậy, khó trách bọn chúng đều giật mình.

- Là ai?

Tên đầu trọc đang chuẩn bị cởi quần ra, nghe thấy vậy liền khẩn trương nhìn về phía thanh âm phát ra.

- Toàn một lũ nhát gan…

Lâm Vân nói xong liền đi ra từ bụi cỏ.

Thấy chỉ có một người đi ra từ bụi cỏ, bọn chúng đều thở phào một cái. Chỉ có một người, vô luận thế nào cũng không thể hắn rời đi. Tên đầu trọc dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy đồng bọn, mấy người liền vây quanh Lâm Vân lại.

- Trước kia lão tử cũng từng giết người qua, bất quá so với mấy tên cặn bã các ngươi, lão tử thật sự là nhân tử.

Giống như không nhìn thấy bọn chúng đang bao vây mình, Lâm Vân vẫn lạnh lùng nói.

Lâm Vân nói xong cũng không động đậy, chỉ lẳng lặng nhìn bọn người kia vây quanh mình xong, rồi mới lên tiếng:

- Ta vốn định chặt gãy tay chân của các ngươi, nhưng hiện tại, ta đã thay đổi chủ ý.

Lâm Vân vừa nhìn tư thế của bọn chúng, là biết bọn chúng đã từng giết người qua. Bởi vì Lâm Vân đã trải qua núi thây biển máu, cho dù chỉ thoáng có sát khí, hắn cũng cảm nhận được.

- Bất kể ngươi thuộc tổ chức nào, đều phải để mạng lại đây.

Tên đầu trọc cầm đầu ngay lập tức lấy ra một con dao găm, mấy tên đồng bọn xung quanh cũng làm theo y, rút dao găm ra.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Mấy động tác này của bọn chúng, trong mắt Lâm Vân quả thực là quá chậm. Giơ chân lên, liên tục đạp ba cái, ba thanh dao găm trên tay của bọn cướp đã bị đá bay, đồng thời cũng có ba cánh tay bị gãy.

Lâm Vân vốn định đạp gãy bốn cánh tay, nhưng động tác cuối cùng rõ ràng lại trượt, trong nội tâm cả kinh, biết rằng không ổn. Hắn quên mất thực lực của mình chưa hoàn toàn khôi phục, lại dùng lực lượng của Tinh Vân ra chiêu. Vừa mới nghĩ ra, hắn liền vội vàng lui về bên trái. Nhưng đã chậm, một con dao găm đã xẹt qua lưng của Lâm Vân.

May mà Lâm Vân lùi nhanh, dao găm cũng không phải dài. Nhưng miệng vết thương cũng phải dài tới 30cm, máu tươi lập tức phun ra.

Lâm Vân giận dữ, cũng không quan tâm vết thương trên người, liền xoay người lại, dùng tốc độ cực nhanh đã đá ba phát, đấm mười phát. Bọn cướp kia làm sao tránh được, toàn bộ bị Lâm Vân đánh gục xuống mặt đất. Lúc này Lâm Vân mới thở phào một cái. Hắn thầm than, thực lực của mình xác thực giảm xuống không ít.

Mấy tên cướp ngã xuống đất đều lộ vẻ hoảng sợ. Cái tên đứng trước mắt này thật là lợi hại. Phỏng chừng cho dù Hắc Báo và Tham Xà trong tổ chức cũng kém người này. Nhưng mấy người đều bị đánh ngã xuống mặt đất, xương cốt toàn thân thì bị đứt gãy, hiện tại liền động cũng không động được.

Lâm Vân âm thầm vận chuyển lực lượng Tinh Vân, trong nháy mắt miệng vết thương đã khép lại. Nhặt lên một thanh dao găm, đi về hướng bốn người, dứt khoát cho mỗi tên một đâm vào cổ họng, hắn chẳng muốn nói nhiều với những hạng người như vậy.

Miêu Di ngồi dậy, áo của nàng đã bị kéo xuống một nửa, lộ ra một phần ngực trắng như tuyết. Bất quá, khi nàng nhìn thấy động tác trôi chảy của Lâm Vân, vì quá hồi hộp mà nàng quên mất tình cảnh của mình. Người thanh niên trước mắt này quả thực coi nhân mạng không là cái gì. Một cảm giác lạnh buốt tuôn lên đầu của nàng.

Mặc dù nàng hận những người này thấu xương, cũng chuẩn bị bất kể hậu quả, muốn giết tên đầu bóng lưỡng kia. Nhưng thật không ngờ người này càng dứt khoát hơn, giết người mà thoải mái như giết vài con kiến, khuôn mặt không có chút thay đổi nào. Hắn là ai? Rốt cuộc hắn đã giết bao nhiêu người rồi?

Bỗng nàng thấy Lâm Vân đi tới trước mặt mình rồi đứng lại, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Lúc này Miêu Di mới chợt nhớ ra bộ ngực của mình còn đang lộ ra ngoài, nàng vừa thẹn vừa vội. Nhưng có vẻ như Lâm Vân không có ý cởi dây trói cho nàng, còn nhìn chằm chằm vào bộ ngực của nàng.

Nhớ tới những lời Lâm Vân vừa nói, trong lòng không khỏi lại trầm xuống. Chẳng lẽ hôm nay mình không thoát được cảnh bị người khác cường bạo. Nàng khép đôi mắt lại, trong lòng tự nhủ, bị một người cường bạo dù sao còn đỡ hơn bị mấy người kia cường bạo.

## 24. Chương 24: Tô Tịnh Như

Lâm Vân nhìn nữ cảnh sát nhắm chặt mắt, không khỏi buồn cười. Trong lòng tự nhủ, ta chỉ muốn đánh giá ngươi một cái, cần gì phải bày ra bộ dáng cam chịu như vậy.

Lâm Vân đánh giá nàng một phen. Điển hình của mỹ nữ Đông Phương, tràn đầy anh khí. Một đôi mắt sáng, thanh tịnh như nước. Phần ngực bị lộ ra cực kỳ hấp dẫn. Trong ấn tượng của Lâm Vân, chỉ có thiếu phụ Trương Tuyên kia là có thể so sánh với nàng.

Ngắm xong một lượt, hắn liền cởi dây trói cho nữ cảnh sát. Thấy nàng ta vẫn bất động, hai mắt nhắm chặt, không khỏi suýt nữa cười ra tiếng:

- Uy, ngươi có phải có ý định hấp dẫn ta phải không. Ngươi có thể mở mắt ra, bằng không ta sẽ động thủ đấy.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Miêu Di mới vội vàng mở to mắt. Nhìn thấy dây thừng trên người mình đã được cởi, mà Lâm Vân vẫn y nguyên nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình. Ngưỡi nữ cảnh sát này liền đỏ bừng mặt, vội vàng kéo áo che ngực của mình lại.

Lâm Vân thấy thế mới thu hồi ánh mắt lại, nhưng ý cười vẫn không biến mất:

- Ngươi có sao không?

- Ta, à, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Đúng rồi, Tinh Như còn ở trên xe.

Người nữ cảnh sát này bỗng nhớ tới điều gì đó, lập tức vọt tới chiếc xe.

Lâm Vân lắc đầu, tính cách của cô nàng này có chút giống Hàn Vũ Đình, hấp ta hấp tấp.

- Tĩnh Như, em không sao chứ?

Lâm Vân trông thấy người nữ cảnh sát vịn một cô gái đang bị trói hai tay ra khỏi chiếc xe.

- Di tỷ, em không sao, chị có sao không? Hiện tại chúng ta đang ở nơi nào?

Cô gái này nhìn quần áo của Miêu Di bị xé tan, vội vàng hỏi.

- Không có việc gì, chúng ta được người kia cứu.

Miêu Di lúc này mới phản ứng, bộ ngực của mình chắc vừa nãy đã bị người kia nhìn thấy hết.

- Cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta. Ta gọi là Tô Tịnh Như. Còn đây là đội phó đội cảnh sát hình sự, Miêu Di, cũng là biểu tỷ của ta.

Cô gái được nữ cảnh sát vịn ra, dây thừng còn chưa được cởi, nhưng đã khẽ cúi người cảm ơn Lâm Vân.

Nhìn thấy Miêu Di mất nửa ngày cũng không cởi được dây thừng trên người Tô Tịnh Như, Lâm Vân liền tiến lên, dùng vài lần là cởi được dây thừng cho Tô Tịnh Như. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn xem Tô Tịnh Như.

Thầm than thật là một mỹ nhân bại hoại. So với Hàn Vũ Tích, vẻ đẹp của hai người như Xuân Lan Thu Cúc vậy, mỗi người đều có vẻ đẹp riêng. Khuôn mặt của nàng đẹp một cách thoát tục, làn da trắng nõn nà, còn lộ ra vẻ hồng hồng. Mỗi một nụ cười, mỗi một cái nhăn mày đều lộ ra vẻ tự nhiên nhưng tràn đầy cao quý. Khiến người khác nhìn vào không thể không sợ hãi than. Cho dù nàng ta bị bắt cóc tới đây, nhưng không có chút gì sợ hãi, mà vẫn ung dung bình tĩnh.

- Ta gọi là Lâm Vân, ta cứu các ngươi chỉ là trùng hợp, vì ta vừa lúc đi đây.

Lâm Vân thản nhiên nói.

Thấy Lâm Vân vừa nãy nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, hiện tại lại chỉ nhàn nhạt nhìn sang Tô Tịnh Như, Miêu Di có thể khẳng định người trước mặt mình này chỉ là ngụy quân tử. Hắn chính đang dùng kế lạt mềm buộc chặt để lấy lòng Tô Tịnh Như. Nàng không khỏi hừ lạnh một tiếng.

Nhưng nàng lại nghĩ tới vài kẻ cùng hung cực ác kia, đều bị người thanh niên này giết chết, không khỏi rùng mình một cái.

Tô Tịnh Như không biết vài kẻ bắt cóc mình đã bị Lâm Vân giết chết. Nàng chỉ thấy người Lâm Vân này có làn da bóng loáng, khỏe mạnh, hơn nữa toàn thân còn phát ra một cỗ hương vị tươi mát dễ ngửi. Đây tuyệt đối không phải là mùi nước hoa. Mà nhìn cách ăn mặc tùy tiện của người thanh niên này, chắc là không có tiền mua nước hoa.

- Không biết Lâm tiên sinh đang làm việc ở nơi nào?

Tô Tịnh Như nhìn Lâm Vân, tuy hắn không phải rất đẹp trai, nhưng lại tạo ấn tượng tốt khi vừa nhìn. Huống chi người ta còn vừa cứu mình.

- A, hiện tại ta còn chưa tìm được công việc, đang chuẩn bị mấy ngày nữa đi tới chợ việc làm nhìn xem. Dù sao hiện tại ta có rất nhiều tiền mua vé vào cửa.

Lâm Vân thuận miệng trả lời.

Tô Tịnh Như và Miêu Di ngây người nhìn Lâm Vân. Người này nói cái gì thế? Ai hỏi hắn có tiền hay không mua vé vào cửa? Mà vé vào cửa chợ việc làm nhiều lắm cũng chỉ vài chục nguyên mà thôi.

- Ha ha, ta không có ý này, ý của ta là, hiện ta ta không cần phải lo lắng không có vé vào cửa chợ việc làm.

Vừa nói xong, Lâm Vân mới phát hiện, câu này của mình khác gì câu vừa nãy đâu. Nhìn thấy hai nàng lộ vẻ nghi hoặc đầy mặt, Lâm Vân thức thời im miệng. Nhưng trong lòng hắn thực sự đang nghĩ, không phải lo lắng về vé vào cửa.

- Nếu Lâm tiên sinh không chê, có thể tới công ty của ta làm việc. Chỉ là không biết Lâm tiên sinh học về ngành gì?

Âm thanh của Tô Tịnh Như vĩnh viễn ôn nhu và thong thả như vậy. Giống như một vị tiên nữ không ở chốn phàm trần vậy.

Trong lòng Lâm Vân thầm than, một cô gái ôn nhu dễ mến như vậy, bọn cướp kia cũng có thể nhẫn tâm trói nàng lại.

- Tĩnh Như, em…

Miêu Di còn chưa nói hết lời, đã bị Tô Tịnh Như khoát tay chặn lại.

- Đương nhiên ta không ngại. Ta cái gì cũng…à, cái gì cũng không biết, chỉ biết ăn cơm.

Thiếu chút nữa Lâm Vân đã nói ra cái gì mình cũng biết.

Từ lần trước bị tuyển dụng thất bại, Lâm Vân đã cẩn thận lo lắng, đưa ra một kết luận là, cách mình nói chuyện có vấn đề. Một người nói cái gì mình cũng biết, đủ để cho người khác nghi ngờ, cho dù là mình nói thật. Buồn cười lúc đó mình còn không ý thức được. Chỉ vì hắn biết mình không có nói dối, cho nên mãi về sau mới kịp phản ứng.

- A, nếu có công việc nào tốn sức một chút, ta cũng có thể làm.

Lâm Vân nghĩ tới việc gì cũng không biết, có chút không đúng, liền tranh thủ bổ sung thêm.

- Không có vấn đề, chỉ cần có thể mời được Lâm tiên sinh tới công ty của ta, đã là vinh hạnh rồi. Đây là danh thiếp của ta, ngày mai ta sẽ đích thân gọi điện thoại cho Đường tổng. Ngươi trực tiếp đi lên tầng 12 của tòa nhà Kim Thành, tìm công ty Hồng Tường báo danh là được.

Tô Tịnh Như lấy một tấm danh thiếp đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn thoán qua danh thiếp. Ở đâu còn không biết người khác không trông cậy vào mình có thể làm nên chuyện gì. Thuần túy chỉ là muốn báo đáp ơn cứu mạng của mình mà thôi. Cô gái này nói chuyện khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân, nghe xong đều rất thoải mái, không khỏi có chút hảo cảm với nàng.

Hắn liền không già mồm cãi láo, nhận lấy danh thiếp. Trong lòng tự nhủ, công việc này cũng là do ta kiếm được, coi như ơn cứu mạng đổi một năm ăn không ngồi rồi của công ty ngươi. Chờ ta kết thành một sao, ta lập tức rời đi. Cho dù ngươi muốn mời ta tiếp tục ở lại, ta cũng sẽ từ chối.

- Tốt, vậy ta liền không khách khí.

Lâm Vân nhân lấy danh thiếp liền nói.

Xa xa truyền tới thanh âm của xe cảnh sát, Lâm Vân không muốn liên hệ với những người cảnh sát này, trực tiếp nói với Miêu Di:

- Ta đi đây. Còn chuyện khai báo như thế nào, thì do ngươi làm chủ.

Nói xong liền chào từ biệt hai nàng, xoay người rời đi.

Nhìn Lâm Vân đi xa, Miêu Di vẫn đang ngơ ngác. Trong lòng tự nhủ, người này giết bốn kẻ bắt cóc mà giống như không có việc gì xảy ra vậy. Tuy thượng cấp đã ra mệnh lệnh, những kẻ bắt cóc này có thể trực tiếp bắn chết. Nhưng cũng không thể bỏ đi liền một câu cũng không nói chứ. Chuyện này mình nên giải thích như thế nào ?

Lâm Vân mặc kệ Miêu Di giải thích như thế nào, đây không phải là chuyện hắn quan tâm. Mất hơn một giờ mới trở lại nội thành, tìm một quán ăn đêm ăn chút gì đó. Khi trở lại nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, phỏng chừng Lục Dược đã sớm đi ngủ.

Cởi y phục ra, giặt rửa một chút, lại lần nữa xử lý tốt miệng vết thương. Tắm rửa sạch sẽ xong liền nằm xuống ngủ. Ngủ được ba giờ thì trời đã sáng.

Buổi sáng cùng ăn sáng với Lục Dược, Lâm Vân liền nói với Lục Dược, hắn muốn rời đi. Hắn không có nói cho Lục Dược là mình đã tìm được công việc. Chỉ là nói cho y biết, đợi tuần sau hắn sẽ quay lại giúp Diệp Sở Thiên chữa bệnh.

Lục Dược muốn đưa cho Lâm Vân một cái thẻ ngân hàng, nhưng lại sự hắn tức giận Nếu chỉ vì một chuyện nhỏ mà khiến Lâm Vân xem thường mình thì không tốt. Ngẫm lại từ nay về sau, cơ hội còn nhiều, cần gì phải vội vàng.

## 25. Chương 25: Bộ Phận Tư Vấn Áo Lót Cho Nữ

Lâm Vân đi ra nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, liền tới địa chỉ ghi trên danh thiếp của Tô Tịnh Như. Hiện tại hắn cần một công tác ổn định, sau đó mới có thể tiếp tục kế hoạch Tu Tinh của mình.

Lâm Vân tin tưởng dựa vào kiến thức của mình, kiếm tiền không phải là việc khó. Nhưng mục đích ban đầu hắn không phải là kiếm tiền, mà là để tu luyện nên mới phải kiếm tiền. Tìm một công việc có thể nuôi sống bản thân, lại có chỗ ở ổn định, cần gì lãng phí thời gian đi đâu tìm kiếm? Có một công việc ổn định là Lâm Vân thấy đủ.

Tòa nhà Kim Thanh là toà nhà cao nhất của thành phố Phần Giang. Hễ là người của Phần Giang, ai cũng biết địa chỉ. Cho nên Lâm Vân không mất nhiều thời gian hỏi han đã tìm được nơi này. Tối hôm qua, Tô Tịnh Như nói công ty của nàng nằm ở tầng 12. Nên vừa vào thang máy, Lâm Vân trực tiếp ấn nút lên tầng 12. Bất quá, khi ngón tay của Lâm Vân vừa ấn vào nút 12, thì phát hiện ngón tay của mình đã bị một ngón tay khác đè lên.

Chắc là do mình ra tay quá nhanh, người kia còn chưa kịp phản ứng đã ấn lên tay của mình. Hắn quay đầu nhìn lại, hóa ra là một mỹ nữ tương đương xinh đẹp.

Mặc một bộ quần áo công sở, khiến đường cong của thân hình nàng đều lộ rõ. Tuy ánh mắt của nàng có chút mệt mỏi, nhưng không che lấp được vẻ khôn khéo trên khuôn mặt. Lâm Vân liền mỉm cười nói:

- Chào mỹ nữ, ngón tay của em thật mềm mại a.

Nữ nhân này thấy ngón tay của mình rõ ràng ấn lên ngón tay của người khác, khuôn mặt đỏ lên, đang định xin lỗi. Thì nghe thấy tên gia hỏa ăn mặc chả khác gì tên khất cái này lại dám đùa giỡn mình, còn cợt nhả gọi mình là mỹ nữ. Nàng đang muốn tức giận, đột nhiên nghĩ tới người này cũng lên tầng 12, mà tầng 12 chỉ có công ty của mình mà thôi.

- Ngươi lên tầng 12 tìm ai?

Nữ nhân này không vì lời dí dỏm của Lâm Vân mà cảm thấy hảo cảm.

- Ta tới công ty Hồng Tường để đi làm. Tên ta là Lâm Vân.

Lâm Vân nói xong liền giơ tay muốn bắt tay với vị mỹ nữ kia.

Nhưng mỹ nữ hiển nhiên không có ý nắm tay hắn, Lâm Vân đành ngượng ngùng thu tay về.

- Ngươi chính là Lâm Vân? Là người Tĩnh Như giới thiệu tới? A, ta gọi là Đường Tử Yên . Hiện tại đang phụ trách chi nhánh Hồng Tường thuộc tập đoàn Hồng Hải. Trước mắt được phân công quản lý phần điện tử và trang phục của Hồng Tường.

Đường Tử Yên nhướng mày nói.

Trong lòng nàng lại tự nhủ, vì sao Tĩnh Như lại giới thiệu một kẻ lôi thôi như vậy cho công ty? Còn dặn dò ta không cần an bài công việc gì cho hắn. Nhìn cái tính tình và bộ dạng lôi thôi này của hắn, thực không dám khen tặng.

Thang máy dừng ở tầng 12.

- Ngươi đi theo ta.

Đường Tử Yên nói xong liền đi ra trước.

Lâm Vân đi theo đằng sau Đường Tử Yên. Về phần Đường Tử Yên lãnh đạm với hắn, Lâm Vân cũng không thèm để ý tới. Dù sao mình tới nơi này cũng chỉ là kiếm tiền lương hỗn qua ngày, cần gì quan tâm thái độ của vị Đường tổng này như thế nào.

- Ngươi muốn làm cho ngành nào?

Đường Tử Yên thực sự nghĩ không ra, vì sao Tĩnh Như còn muốn bảo mình để cho tên gia hỏa này tự chọn lựa ngành làm việc.

- A, để ta xem chỗ nào có vị trí tốt thì ta liền ngồi ở chỗ đó.

Lâm Vân cũng lười hỏi vị Đường tổng này. Một người nam nhân, cần gì phải dong dài với nữ nhân làm gì.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Đường Tử Yên hận không thể nện tập văn kiện trong tay vào đầu hắn. Hóa ra không phải hắn muốn chọn ngành nào để làm việc, mà là chọn chỗ ngồi thoải mái để ngồi.

Cuối cùng, Lâm Vân tìm được một chỗ ngồi gần cửa số. Chỗ này khá thoáng mát, từ chỗ này nhìn ra ngoài, tầm nhìn rất rộng. Vị trí này rất thích hợp cho hắn tu luyện. Vội vàng nói:

- Ta liền chọn vị trí này.

- Chỗ này không hợp với ngươi, ngươi chọn chỗ khác đi. Phía bên phải là bộ phận kỹ thuật điện tử của Hồng Tường, nếu không ngươi ra chỗ đấy ngồi?

Tuy Đường Tử Yên rất căm tức, nhưng vì mệnh lệnh của Tĩnh Như, không thể không khách khí với hắn.

- Vì cái gì không hợp, ta thích chỗ này. Nếu không, ngươi gọi điện cho Tĩnh Như bảo nàng ta xem. Di, sao xung quanh không có ai ngồi vậy? Chẵng lẽ chỗ này chỉ có một mình ta làm việc à?

Hắn còn dám thắc mắc? Đường Tử Yên chỉ muốn lao lên dùng chân đá bay Lâm Vân.

“Tĩnh Như có quan hệ gì với hắn? Mà hắn có thể xưng hô thân mật như vậy?”

Đường Tử Yên âm thầm hỏi.

- Tốt, ngươi đã thích nơi đó, thì cứ ngồi. Tiểu Diễm, ngươi mang đồ đạc của Hà Cầm chuyển sang chỗ ngồi khác, để chỗ ngồi này cho vị Lâm tiên sinh.

Đường Tử Yên nói xong, thì thấy một đoàn nam nữ đi vào.

Giờ Lâm Vân mới hiểu, không phải là không có người đi làm, mà hiện tại mới là giờ làm việc.

- Hà Cầm, ngươi đổi vị trí, chỗ này tặng cho Lâm Vân, hắn mới tới nơi này làm.

Đường Tử Yên dặn dò một vị thiếu phụ đầy đặn tuổi chừng 30.

- Vâng, Đường tổng.

Tuy Hà Cầm không biết Lâm Vân là ai, nhưng có thể làm cho Đường tổng tự mình an bài chỗ ngồi, hắn khẳng định không phải người bình thường Nhưng nàng lại nghĩ mãi không rõ, một người nam nhân đi vào bộ phận tư vấn áo lót cho nữ làm cái gì.

Lâm Vân vừa sửa sang lại chỗ ngồi, trong nháy mắt xung quanh đã ngồi đầy người. Bất quá, toàn bộ đều là nữ nhân, không phải thiếu nữ thì chính là thiếu phụ. Thậm chí còn có hai bác gái. Cũng may cấp bậc của hai bác gái này không phải là quá cao.

Lâm Vân trợn tròn mắt, mình rõ ràng ngồi trong một đám nương tử quân. Không biết đây là bộ phận gì, mà toàn nữ là nữ.

Nhìn Lâm Vân há hốc mồm, trong nội tâm của Đường Tử Yên mới thư sướng một chút. Đó là do ngươi chọn, đừng trách ta. Bất quá, nàng vẫn cười mỉm đi tới trước mặt Lâm Vân:

- Lâm tiên sinh, chắc ngươi đã hài lòng với vị trí mới này của mình. Bất quá, còn mong Lâm tiên sinh, lúc làm việc không nên quấy rầy các đồng nghiệp xung quanh. Ngươi có thắc mắc gì thì trực tiếp đi tìm ta là được.

Nói xong, không đợi Lâm Vân trả lời, đã uốn éo mông rời đi.

Lúc thì gọi mình là Lâm Vân, lúc thì gọi mình là Lâm tiên sinh, Lâm Vân ở đâu còn không biết, vị Đường tổng này rất không thích mình.

- Vị mỹ nữ này, ta muốn hỏi một chút, đây là bộ phận nào vậy?

Lâm Vân thấy mình đã đắc tội Đường tổng, đành phải ra vẻ phục tùng, hỏi một cô gái mặt tròn tròn ngồi ở phía sau.

- A, Đường tổng không nói cho người biết sao? Đây là bộ phân tư vấn áo lót cho nữ.

Nói tới đây, khuôn mặt của cô gái đỏ lên.

Trong nội tâm của nàng nghĩ, vì sao lại có một nam nhân ở bộ phận này? Con trai làm ở bộ phận áo lót cũng có, nhưng phần lớn đều sắp xếp ở phòng tiêu thụ sản phẩm. Mà cho dù ở phòng tiêu thụ, cũng tương đối ít, chớ đừng nói là ở bộ phận tư vấn áo lót cho nữ.

- Bộ phận này của chúng ta chủ yếu là làm những cái gì?

Lâm Vân đã toát mồ hôi đầy trán.

- Chính là chăm sóc khách hàng, cố vấn cho khách hàng. Chẳng hạn như có khách hàng mua sản phẩm của chúng ta, nếu họ cảm thấy chất lượng của sản phẩm có vấn đề, có thể gọi điện thoại thông báo. Bộ phận của chúng ta sẽ có trách nhiệm giải thích và chỉ đạo. Vạn nhất khách hàng không hài lòng, chúng ta còn phải mang khách hàng tới cửa hàng để giúp họ chọn mua sản phẩm phù hợp. Ách, ngươi là người mới sao?

Cô gái mặt tròn giải thích vô cùng cẩn thận.

Lâm Vân vô lực ngồi xuống. Trong lòng tự nhủ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Nếu không lại tìm vị Đường tổng kia tìm một chỗ ngồi khác? Bất quả, đoán chừng vị Đường tổng kia đang ở văn phòng đợi mình tìm nàng đây. Ngẫm lại, vẫn là đứng lên đi tìm Đường tổng bảo đổi lại vị trí.

- A, Đường tổng đã đi ra ngoài. Ngày mai ngươi đến tìm chị ấy. Hôm nay chị ấy có khả năng không về công ty.

Ngăn Lâm Vân lại chính là bí thư của Đường Tử Yên, Tiểu Diễm.

Lâm Vân liền cảm thấy buồn bực. Đây không phải nàng ta muốn chỉnh mình sao? Làm gì có chuyện ra ngoài trùng hợp như vậy? Tốt thôi, từ nay về sau ta không cần tìm nàng ta nữa. Ngồi ở chỗ toàn con gái thì sao? Dù sao, mỗi ngày mình chỉ cần đến nơi này báo danh, kiếm tiền lương tu luyên là được.

Tư vấn áo lót cho nữ thì thế nào. Dù sao mình cũng sẽ không đi tư vấn. Những chuyện này để cho các nữ nhân bên cạnh giải quyết là được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền thoải mái. Đã đến nơi này, thì thích nghi vậy.

Hiện tại là là mười giờ sáng, ánh nắng ấm áp chiếu lên người của Lâm Vân, khiến hắn cảm thấy cực kỳ thoải mái. Thoáng vận chuyển lực lượng Tinh Vân trong người, rõ ràng thông suốt, không khỏi mừng rỡ, nơi này đúng là nơi tốt a.

Đường Tử Yên đang ngồi ở văn phòng tổng giám đốc, nàng không có đi ra ngoài. Nàng đang chờ Lâm Vân lần nữa tới tìm mình để đổi chỗ ngồi. Người này nên phải chỉnh mấy lần, mới khiến hắn biết được quyền uy của lãnh đạo.

Chính là đợi tới tận giờ ăn trưa, cũng không thấy Lâm Vân tới. Đành phải đi ra xem hắn đang làm cái gì Nếu hắn dám quầy rầy các đồng nghiệp xung quanh, mình sẽ lập tức tố cáo hắn tới Tĩnh Như.

Bất quá, khiến Đường Tử Yên buồn bực chính là, hắn rõ ràng đang ngồi dựa vào ghế, tại ánh mặt trời ấm áp ngủ say.

Một cỗ lửa giận lập tức dâng trào, nhưng cũng chỉ biết buồn bực trở về văn phòng. Tĩnh Như cũng đã nói qua, không cần quan tâm tới hắn, chẳng lẽ mình còn trông cậy vào hắn có thể làm được việc sao? Huống hồ còn ở bộ phận áo lót, có thể trông cậy hắn làm được cái gì?

## 26. Chương 26: Lâm Vân Làm Việc

Giữa trưa, lúc Lâm Vân đang say sưa ngủ, thì có người mang một hôp cơm tới cho hắn.

- Cảm ơn em, anh tên là Lâm Vân.

Tâm tình hiện giờ của Lâm Vân không tồi. Mình tỉnh dậy thì đã có cơm hộp do cô gái mặt tròn kia mang tới hộ.

- Không có gì, từ nay về sau chúng ta đều là đồng nghiệp. Em giúp anh lần này, anh lại giúp em lần sau. À, mà tên em là Trình Lệ.

Cô gái mặt tròn có chút dí dỏm nói. Nàng thấy Lâm Vân mặc dù được Đường tổng tự mình an bài chỗ ngồi, nhưng có vẻ như Lâm Vân không phải là kẻ có tiền. Không nói tóc tai có chút bù xù, mà quần áo hắn đang mặc cũng không đáng bao nhiêu tiền. Hơn nữa, đôi giày thể thao mà hắn đeo còn có chỗ rách.

Nàng giúp Lâm Vân mang cơm hộp tới vì đây là lần đầu tiên hắn đi làm, ngoài ra nàng còn có một chút đồng tình với Lâm Vân.

Cả buổi sáng Lâm Vân đều không có tu luyện. Bởi vì ánh nắng mặt trời vô cùng ấm áp, khiến hắn không nhịn được ngủ say. Hiện tại tinh thần rất tốt, liền nhanh chóng ăn hết hộp cơm. Sau đó là ngồi trò chuyện với Trình Lệ về công việc của công ty. Qua buổi nói chuyện, hắn mới biết tập đoàn Hồng Hải là tập đoàn rất lớn.

Tướng mạo của Lâm Vân tuy bình thường, nhưng hắn là người có tính cách sáng sủa, ăn nói hài hước, thú vị. Hơn nữa trên người hắn còn có một hương vị tươi mát tự nhiên, làm cho người khác rất dễ dàng gần gũi với hắn.

Cộng thêm hắn ăn mặc bình thường, khiến cho nữ nhân giảm đi tính cảnh giác đối với hắn. Rất nhanh, các đồng nghiệp nữ đều vây xung quanh hắn nói chuyện.

Mới một thời gian ngắn, Lâm Vân đã quen biết một vài đồng nghiệp nữ. Một cô gái có mặt trái xoan, lông mi dài tên là Vương Tiệp. Một thiếu phụ có dáng người đầy đặn, tuổi chừng hơn 30, tên là Vương Từ Từ. Một cô gái xinh đẹp nhất trong này tên là Úc Mạn Ni. Còn một thiếu phụ tuổi chừng 40 tên là Khương Phái Linh.

Tạo ấn tượng sâu nhất cho Lâm Vân lại là Khương Phái Linh. Tuy nàng đã gần 40 tuổi, nhưng lại có đôi mắt hút hồn giống như cô nàng Trương Tuyền ở chợ việc làm lần trước. Lâm Vân sờ sờ cái mũi, trong lòng tự nhủ, hai người coi như là nữ nhân thành thục à.

Đường Tử Yên đi vào văn phòng, rất xa đã nhìn thấy Lâm Vân trò chuyện thân mật với vài người nữ đồng nghiệp. Nhớ lại lúc trong giờ làm việc vừa nãy hắn vẫn còn ngủ say sưa, nàng quả thực rất tức giận. Thực muốn đi tới kéo tai hắn, lại hung hăng đánh một trận. Bất quá, hiện tại đang là lúc nghỉ trưa, Lâm Vân muốn làm gì thì làm, Đường Tử Yên cũng không quản được.

- Trưởng phòng của bộ phận này là ai? Ta muốn xin nghỉ buổi chiều.

Bởi buổi chiều hắn còn muốn đi tìm chỗ ở. Chứ không thể mỗi ngày đều ở bên ngoài tu luyện được. Mà cho dù ra ngoài tu luyện, cũng cần một chỗ tắm rửa, ngủ nghỉ a.

- Lâm Vân, ngươi không phải là phó phòng sao? Ngươi đi ra ngoài không cần phải xin nghỉ. Bởi trưởng phòng Hà Cầm còn không có tới.

Vương Tiệp nháy nháy hàng lông mi đẹp, nói.

- Đúng vậy a, Lâm Vân. Ta cũng nhìn thấy bảng thông báo nhân sự ở hành lang. Bất quá, trên đấy không ghi ngươi là phó phòng của ngành nào. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy bảng thông báo như vậy.

Úc Mạn Ni nói xong hé miệng cười.

Lâm Vân thì tự nhủ, cô nàng Úc Mạn Ni này quả thực xinh đẹp. Làn da trắng nõn, eo nhỏ, dáng người cân đối, càng nhìn càng cảm thấy duyên dáng.

Thấy Lâm Vân đang ngắm mình, khuôn mặt của Úc Mạn Ni đỏ lên. Nàng tự nhủ, người này có chút dê cụ.

Lâm Vân cười ha hả, cảm thấy làm việc ở đây cũng có chút ý tứ. Liền đứng lên nói:

- Không nghĩ tới, ta còn là phó phòng. Buổi chiều ta có việc, không đi làm, chào tạm biệt các vị mỹ nữ.

Nói xong liền xách cái túi rời đi văn phòng.

Mấy người còn lại đều nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, người này quả thực lợi hại. Mới ngày đầu tiên đi làm đã xin nghỉ. Còn nói năng hùng hồn rằng buổi chiều mình có việc. Chẳng lẽ chuyện của công ty không phải là việc sao? Bất quá mọi người chỉ nghĩ trong lòng mà thôi. Dù sao người này mới tới đã được lên làm phó phòng, hơn nữa còn được Đường tổng đích thân an bài chỗ ngồi.

Một đám nữ nhân bát quái đều đang suy đoán quan hệ giữ Lâm Vân và Đường Tử Yên. May mắn Đường Tử Yên không biết. Nếu như nàng mà biết, kiểu gì chả bị chọc giận đến ngất xỉu.

Lâm Vân đi ra tòa nhà Kim Thành, trong lòng đang tính toán nên đi đâu tìm chỗ ở.

…..

Văn phòng điện tử Hưng Đạt.

Trương Tuyền vừa mới ăn cơm trưa xong, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lúc. Chuyện hai ngày trước, tuy khiến nàng có chút không thoải mái, nhưng hiện tại nàng cơ bản đã quên hết.

‘Phanh’ một tiếng, lại có người không gõ cửa mà vội vàng mở cửa phòng làm việc, Trương Tuyền liền biến sắc.Nàng không ngờ lại có người không gõ mà vào đi vào xồng xộc thế. Cho dù là tổng giám đốc tới văn phòng làm việc của mình, cũng phải gõ cửa trước.

- Trương Tuyền, là thật, là thật. Ngươi nhanh đi liên lạc với người kia đi. Liên lạc nhanh rồi nói cho ta biết.

Người đi vào là Đàm tổng công và Tương Đào ở bộ phận công trình. Đàm tổng công vừa vào đã nói năng lộn xộn, còn không ngừng giơ tay làm dấu.

- Đàm tổng công, cái gì là thật, ngài đang nói cái gì vậy?

Trong lòng Trương Tuyền có chút không thoải mái. Cho dù ngươi là giám sát thiết kế cũng không cần phải thiếu lễ phép như vậy chứ.

- A, xin lỗi Trương trưởng phòng, là do ta quá kích động. Ta nói chính là sơ đồ thiết kế mạch điện lần trước. Hóa ra đó là thật. Ta dựa theo sơ đồ đó chế tạo ra máy hút bụi. Quả nhiên tạp âm chỉ còn một phần mười. Tạp âm trong đó không có mất hết, ta đoán chừng làchúng ta làm sai ở giai đoạn nào đó.

- Bởi vì có một cái ký hiệu trong sơ đồ là ta chưa từng thấy qua. Có thể sai lầm là ở chỗ này. Hiện tại ta muốn gặp trực tiếp vị thiết kế ra sợ đồ kia. Van cầu ngươi, Trương trưởng phòng, mau giúp ta liên lạc với hắn.

Đàm Ái Hoa vừa thở hồng hộc vừa giải thích. Nói xong, khuôn mặt tràn đầy chờ mong nhìn Trương Tuyền.

- Đúng vậy a, Trương trưởng phòng. Một nhân tài như vậy nếu bị công ty khác phát hiện, công ty Hưng Đạt của chúng ta chỉ biết thua thiệt. Ngươi nhanh đi liên lạc với hắn.

Tương Đào cũng tràn đầy hưng phấn nhìn Trương Tuyền.

Đầu óc của Trương Tuyền vẫn còn chưa bắt kịp lời nói của hai người, thì chủ tịch công ty, Vạn Quốc Bân và tổng giám đốc công ty, Hồ Tiểu Đông đã xông vào hỏi:

- Lão Đàm, sơ đồ mạch điện kia là thật?

- Không sai, ta đã nghiệm chứng, hoàn toàn là thật. Đây là một kiểu mạch mới mà chưa từng xuất hiện trên thế giới. Nhưng còn có một linh kiện chủ yếu, không thể xác định nó là cái gì. Không giống như là điện dung hay điện trở. Chúng ta đang chờ Trương trưởng phòng liên lạc với người vẽ sơ đồ kia.

Đàm Ái Hoa cũng tràn đầy hưng phán nói. Thật không ngờ mình vừa mới nói chuyện với họ qua điện thoại, chủ tịch và tổng giám đốc đã liền chạy tới rồi.

Mỗi người đứng ở đây đều hiểu giá trị của sơ đồ kia, quý giá như thế nào. Nếu làm được, thì có ý nghĩa công ty của bọn họ sẽ đi trước thế giới một bước về chế tạo máy hút bụi. Không chừng còn có cơ hội tiến vào top 5 xí nghiệp hàng đầu thế giới.

- Tiểu Trương, nhanh đi liên lạc với hắn. Công lao lần này của ngươi không nhỏ a.

Hồ Tiểu Đông vui mừng thúc dục Trương Tuyền.

Trương Tuyền quả thực ngây người. Không ngờ kẻ điên kia lại có thể thiết kế một sơ đồ mạch điện như vậy. Buồn cười chính mình còn tưởng hắn có vấn đề về thần kinh, còn đưa cho hắn số điện thoại giả nữa.

## 27. Chương 27: Nên Tặng Cho Nàng Ấy Cái Gì?

- Sao vậy Trương Tuyền?

Hồ Tiểu Đông thấy Trương Tuyền ngẩn người nửa ngày không nói lời nào, liền hỏi.

- A, ta tưởng hắn là người điên, nên không lưu điện thoại của hắn lại, mà chỉ đưa cho hắn số điện thoại ảo. Thậm chí còn chưa hỏi hắn tên gì. Chỉ nghe qua hắn giới thiệu các công ty khác tên hắn là Lâm Vân thì phải.

Hiện tại Trương Tuyền chỉ cảm thấy cực kỳ hối hận.

- Ngươi, ngươi làm việc như thế mà coi được a. Ngươi là trưởng phòng phòng nhân sự, lại dùng thái độ như vậy tuyển nhân viên. Một ngành quan trọng nhất của công ty như vậy còn có thể giao cho ngươi quản lý nữa sao?

Đàm Ái Hoa nghe Trương Tuyền nói vậy, cực kỳ giận dữ trách mắng.

- Đàm tổng công không nên kích động. Trương Tuyền, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tương Đào, ngươi đóng cửa văn phòng lại.

Hồ Tiểu Đông thấy thế vội vàng khuyên nhủ Đàm Ái Hoa.

Trương Tuyền chỉ thầm thở dài. Tuy có chút ủy khuất, nhưng việc này cũng một phần là lỗi của mình. Nàng đành phải kể lại từ đầu đến đuôi câu chuyện. Cuối cùng còn nói chính mình đã nghĩ tuyển hắn tới phòng hành chính tổng hợp làm việc lặt vặt. Nhưng thấy hắn hành động không giống người bình thường, nên mới buông tha cho ý định tuyển dụng.

Mọi người sau khi nghe xong đều lâm vào trầm tư. Nếu đúng như người nọ nói, cái gì hắn cũng biết, như vậy hắn không phải là người, mà là yêu quái.

Bất quá, chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Trương Tuyền. Cho dù là ai ở vị trí của Trương Tuyền, cũng đều làm như thế. Thậm chí chưa chắc bằng Trương Tuyền. Hơn nữa, theo lời kể của nàng, cả chợ việc làm lớn như vậy, chỉ có mỗi Trương Tuyền là cho người nọ cơ hội.

- Chuyện này không phải là lỗi của Trương Tuyền. Nếu đúng như lời hắn nói, vậy thì hắn rất lợi hại. Qua lời kể của Trương Tuyền, có thể đoán được hắn còn ở thành phố Phần Giang. Nếu chúng ta có thể tìm được hắn thì liền dùng cái giá cao nhất để thuê hắn. Cho dù hắn nói không đúng hết, nhưng chỉ cần hắn biết thiết kế cái mạch này, là đủ rồi.

Chủ tịch Vạn Quốc Bân kết luận.

- Chủ tịch nói đúng. Trương Tuyền, vừa nãy ta hơi có nóng giận, mong ngươi bỏ quá cho. À, mà không phải ngươi cho hắn một số điện thoại sao, chúng ta có thể dựa theo số điện thoại đó tìm tung tích của hắn.

Mặc dù Đàm Ái Hoa nói lời xin lỗi với Trương Tuyền, nhưng hiển nhiển y vẫn hy vọng Trương Tuyền có thể tìm được Lâm Vân.

Hơn nữa, trong lời nói của Đàm Ái Hoa vẫn mang theo sự trách cứ. Chỉ là chủ tịch đã lên tiếng, y cũng không muốn nói thêm gì. Chỉ gửi hy vọng tìm được người cho Trương Tuyền.

Hai mắt của Trương Tuyền sáng lên. Đúng vậy a, mình có thể khai thông cái số kia, chờ hắn gọi lại thì biết ngay.

- Tốt, ta sẽ đi khai thông số điện thoại kia ngay bây giờ. Ta sẽ tận dụng hết mọi khả năng để tìm ra người kia.

….

Lâm Vân đi dạo ở phụ cận tòa nhà Kim Thành cả buổi chiều, đã hỏi rất nhiều nhà trọ, nhưng chưa tìm được nhà trọ nào thích hợp. Không phải là không có chỗ ở, mà là giá tiền thuê quá cao, Lâm Vân không trả nổi. Phòng rẻ nhất cũng muốn năm trăm nguyên một tháng. Hơn nữa phải giao trước 3 tháng tiền nhà. Lâm Vân sờ số tiền trong túi áo. Chỉ có chưa đến tám trăm nguyên, hắn liền lắc đầu, thở dài, tiếp tục tìm kiếm.

Tòa nhà Kim Thành nằm ở chỗ tiếp giáp giữa khu Phổ Nguyên và khu Triêu Dương của thành phố Phần Giang. Lâm Vân một mực ở khu Triêu Dương tìm nhà trọ, nhưng không tìm được. Lâm Vân cũng không muốn tiếp tục ở chỗ Lão Yêu. Cũng không phải bởi vì hắn không có ý tứ, mà bởi vì nhà hàng quốc tế Mỹ Châu cách chỗ mình đi làm quá xa.

Mắt thấy trời sắp tối, Lâm Vân tìm cả chiều mà không tìm được chỗ ở, tâm tình rất buồn bực. Xem ra, hôm nay đành phải ở bên ngoài tá túc thêm một đêm vậy.

Qua ngày mai chính là kỳ nghỉ dài hạn năm ngày. Hôm nay đã là 29 tháng 4, nếu không, đợi đến ngày nghỉ dài hạn thì mình chậm rãi đi tìm. Ừ, ngày 29 tháng 4 không phải là ngày sinh nhật của Hàn Vũ Tích sao? Không biết nàng ấy đã làm xong thủ tục ly hôn chưa?

Bất quá, là sinh nhật của Hàn Vũ Tích, mình nên tặng cho nàng ấy một món quà. Hôm nay đưa cho nàng ấy đã không kịp rồi. Hiện tại chắc không tìm được phòng ở, vậy đi mua quà sinh nhật trước, ngày mai đưa cho nàng ấy cũng được.

Lâm Vân đi tới cửa hàng trang sức, nhưng hắn chỉ có hơn bảy trăm nguyên, cho dù mua một góc của khối ngọc cũng không đủ. Dạo qua một vòng, dưới sự khinh bỉ của nhân viên bán hàng, Lâm Vân đành phải thở dài, dùng hơn một trăm nguyên mua một cái dây vòng màu xanh nhạt.

Đi ra cửa hàng trang sức, hắn nghĩ cũng không thể chỉ tặng một cái dây vòng trống trơn a. Nếu không mua được cái gì đeo vào, thì mua cái khác tặng nàng ấy vậy.

Sau lưng nhân viên bán đồ trang sức vẫn còn khinh bỉ. Trong lòng hắn tự nhủ, mua không nổi ngọc để xuyên vào, có mỗi cái dây thì có tác dụng quái gì.

Bất tri bất giác lại tới chỗ có quả Minh Yên lần trước. Lâm Vân nhìn cái cây ra quả Minh Yên này, trong nội tâm rất cảm thán. Cũng nhờ cái cây này mà mới có thể giải quyết được vấn đề tu luyện. Từ nay về sau mình nhất định phải đem cái cây này đi. Cái cây này là bảo bối a! Mà hình như chỉ thấy có chỗ này mọc cây Minh Yên, chỗ khác lại không thấy.

Vuốt ve cây Minh Yên, Lâm Vân đột nhiên nghĩ tới. Nếu dùng lõi của cây Minh Yên làm đồ trang sức hoặc làm thành cái gì đó, chỉ cần đeo trên người, sẽ có tác dụng nâng cao tinh thần cho ngươi đeo nó. Còn có thể khu trừ mệt mỏi và tà khí. Nhưng mấu chốt là, mình phải đưa tinh lực của mình vào đó, lõi của cây Minh Yên mới có tác dụng. Nếu vậy, sao không chặt cái cây này, dùng lõi của nó làm thành một cái vòng cổ đưa cho Hàn Vũ Tích.

- Vũ Tích tỷ, vì sao ngày nào em cũng thấy chị mang theo cái gối này tới công ty vậy. Không thấy phiền chán sao?

Mỹ Na nhìn cái gối trong tay Hàn Vũ Tích, liền hỏi.

- Không phiền, chị cảm thấy dựa vào cái gối này rất thoải mái. Lúc ở nhà dùng máy tính, chị cũng dùng nó.

Mặt của Hàn Vũ Tích đỏ lên, vội vàng giải thích.

- Vậy sao chị không mua hai cái mà dùng. Bất quá, ánh mắt của chị không sai. Cái gối này không những đẹp về kiểu dáng, đến màu sắc cũng rất phù hợp. Nếu không, Vũ Tích tỷ, đến kỳ nghỉ dài hạn, hai chị em mình đi mua sắm thêm một cái nữa.

Mỹ Na nhìn gối dựa của Hàn Vũ Tích nói.

- Mỹ Na, buổi tối đi hát karaoke không? Tiểu Du và Hứa Khiết đều đồng ý đi. Vũ Tích đi cùng luôn nhé. Hôm nay, Thẩm Quân mời khách.

Xa xa truyền tới tiếng của Phương Bình.

- Chị không đi, Mỹ Na, em đi đi, nhớ về sớm đấy.

Hàn Vũ Tích dặn dò Mỹ Na. Đừng nói nàng vốn không thích đến những nơi ồn ào như vậy, có Thẩm Quân mời khách, nàng càng không muốn đi.

Mỹ Na biết Hàn Vũ Tích không thích đi những nơi như vậy, cũng không miễn cường. Liền chào tạm biệt rồi đi theo Phương Bình.

- Vũ Tích, đi cùng đi. Hôm nay anh vì em mới mời khách mà.

Thẩm Quân xuất hiện trước mặt của Hàn Vũ Tích, thành khẩn nói.

- Không cần, chồng của tôi đang đợi tôi về.

Thanh âm của Hàn Vũ Tích không có chút cảm tình nào.

- Vũ Tích, hôm nay là sinh nhật em, em là diễn viên chính. Anh cố ý mời tất cả mọi người đi ra ngoài chơi, chúc mừng sinh nhật em. Em nên cho anh chút mặt mũi chứ.

Thẩm Quân tiếp tục nói, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích.

Nghe Thẩm Quân nói vậy, Hàn Vũ Tích mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của nàng. Vừa sửng sốt, vừa có chút khổ sở. Không biết ai đó có nhớ ngày sinh nhật của mình hay không.

Ngược lại tên Thẩm Quân này lại nhớ được ngày sinh của nàng, khiến nàng có chút cảm động. Bất quá, nghĩ tới mục đích của y, nàng liền trả lời:

- A, vậy thì cảm ơn, nhưng chồng của tôi thực sự đang đợi tôi về.

Sắc mặt của Thẩm Quân trầm xuống. Trong lòng tự nhủ, cô nàng này thật khó dụ dỗ. Chồng ngươi đang chờ? Lừa gạt ai đó? Chồng của ngươi là tên tâm thần, ai chả biết.

- Cái này có quan hệ gì. Dù sao đầu óc của chồng em cũng không…

Thẩm Quân lập tức ngừng lời.

Hàn Vũ Tích nghe thấy vậy, sắc mặt liền phát lạnh. Bỗng nhiên nàng lộ vẻ kinh hỉ. Thẩm Quân thấy nàng vui vẻ, trong lòng thở dài một hơi, vẫn còn cơ hội.

- Lâm Vân.

Hàn Vũ Tích kinh hỉ vì nàng nhìn thấy Lâm Vân rõ ràng đứng ở chỗ cây dại lúc trước. Nàng liền không chút suy nghĩ chạy tới, chỉ để lại Thẩm Quân với vẻ âm trầm trên mặt.

## 28. Chương 28: Không Nói Lên Lời

Lâm Vân chính đang vuốt ve cây Minh Yên, trong lòng suy nghĩ làm sao để chặt cái cây này. Cái cây này không lớn không nhỏ, to bằng khoảng cánh tay, mình chỉ cần dùng ít sức là chặt đứt. Nhưng hiện tại là ban ngày, nếu bị ai nhìn thấy, chắc chắn sẽ bị phạt tiền. Vẫn là đợi đến tối, không ai nhìn thấy thì chặt a.

- Lâm Vân, sao ngươi lại ở chỗ này?

Còn chưa đến gần Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đã kêu lên hỏi. Từ lần trước Lâm Vân dùng kim châm trị liệu cho mình, Hàn Vũ Tích cảm thấy toàn thân đều vô cùng thoải mái. Hơn nữa còn có cảm giác thân thể của mình tốt hơn trước nhiều.

Chỉ là lần trước muội muội đánh Lâm Vân, nhìn lúc hắn rời đi, cả sau lưng đều là máu, trong lòng nàng luôn có chút lo lắng. Thậm chí còn mong ngóng gặp lại hắn.

Nghĩ tới lúc trước hắn vì mình mà mới thành như vậy. Tuy một mực không rõ Lâm Vân như thế nào lại biết dùng kim châm trị bệnh, nhưng mong muốn gặp lại Lâm Vân càng ngày càng bức thiết. Đặc biệt, mỗi lần ôm cái gối kia, nàng càng nhớ hắn hơn. Hôm nay rõ ràng có thể trông thấy hắn, trong nội tâm đương nhiên cao hứng.

- Vũ Tích, sao ngươi lại ở đây? A, đúng rồi, ta quên mất công ty của ngươi ở gần chỗ này.

Lâm Vân còn đang suy nghĩ cái cây, nghe thấy Hàn Vũ Tích gọi hắn, mới kịp phản ứng. Hắn không khỏi xấu hổ, thực lực của mình bây giờ vẫn là quá thấp. Nếu không phải là Hàn Vũ Tích, mà là một kẻ khác muốn tập kích hắn, không chừng hắn muốn ăn thiệt thòi lớn.

- Ngươi ở đây làm gì?

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân chính đang vuốt vuốt cái cây, trong lòng liền kỳ quái. Chẳng lẽ hắn lại đói bụng sao? Nhưng mấy quả dại trên cái cây kia đều bị hắn ăn hết rồi, hắn còn tới nơi này làm cái gì? Hắn khẳng định không phải là tới tìm mình, nếu tìm tới mình, thì không đứng ở chỗ này.

- Ta….

Lâm Vân không thể nói, vì ta không có tiền mua quà tặng ngươi, mới phải đánh chủ ý tới cái cây này a.

- Ngươi có đói không, chúng ta đi ăn cơm.

Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng nói chuyện như vậy, khiến Lâm Vân rất kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên nàng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện với mình. Thậm chí còn có một chút ôn nhu trong đó. Trong lòng hắn tự nhủ, chẳng lẽ ly hôn xong thì liền trở thành ôn nhu như vậy? Biết thế, ta đã sớm ly hôn nàng.

Nhìn Lâm Vân nhìn mình với vẻ kỳ quái, Hàn Vũ Tích không biết hắn kỳ quái cái gì. À, đúng rồi, đây là lần đầu tiên mình nhỏ nhẹ nói chuyện với hắn. Nàng cũng không biết vì sao thái độ của mình với hắn chuyển biến, nhưng nàng khẳng định, Lâm Vân lúc này tuyệt đối không giống với Lâm Vân lúc trước. Chắc có lẽ do bệnh của hắn đã khỏi nên mới như vậy.

- A, cũng được, tí làm vậy.

Lâm Vân vỗ vỗ cái cây.

- Tí làm cái gì?

Hàn Vũ Tích thắc mắc hỏi.

Làm Vân giả vờ không có nghe thấy:

- Hiện tại đi ăn cơm sao?

- Ừ, ngươi đi theo ta.

Hàn Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân tới một quán cơm gần công ty.

Nhìn Hàn Vũ Tích và Lâm Vân rõ ràng giống một đôi vợ chồng ân ái đi ăn cơm, trong lòng Thẩm Quân rất khó chịu.. Y tự nhủ, tên kia chỉ làm một kẻ điên, chẳng lẽ Hàn Vũ Tích là đói bụng ăn quàng, ngay cả một kẻ điên cũng muốn.

Không quan tâm tới Thẩm Quân đang buồn bực phỏng đoán, Hàn Vũ Tích đã dẫn theo Lâm Vân tới quán cơm, tìm một chỗ vắng vẻ ngồi xuống.

- Ngươi muốn ăn gì?

Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân ngồi đối diện, hỏi.

- Để ta gọi món ăn à?

Lâm Vân hỏi Hàn Vũ Tích.

- Ừ!

Hàn Vũ Tích vẫn muốn mời Lâm Vân tới một chỗ nhà hàng sang trọng ăn cơm, nhưng chỉ sợ thức ăn trong đấy quá đắt, chính mình không mời nổi. Mà thức ăn ở đây tương đối phù hợp, không quá tốn kém. Huống hồ Lâm Vân chỉ cần có cái ăn là tốt rồi, thức ăn đắt tiền đến mấy cũng chỉ là no bụng mà thôi.

- Kim Sa Ngọc Mễ (Một loại cơm trộn trứng), khoai tây xào dấm, nấm thập cẩm, một bát súp cá tiêu.

Lâm Vân gọi mấy món ăn và một bát súp, mới trả lại thực đơn cho bồi bàn.

Hàn Vũ Tích thấy hắn gọi mấy món như vậy, trong lòng rất rung động. Vì sao hắn biết mình thích ăn những món ăn này? Ngoại trừ món súp cá ra, các món còn lại đều là món ưa thích của mình. Nàng ngơ ngác nhìn Lâm Vân, bỗng lại cảm giác không rõ người trước mặt mình là ai.

Lâm Vân không biết món ưa thích của Hàn Vũ Tích là gì. Nhưng từ lần trước nàng mua thức ăn và mua đồ ăn trong cặp lồng, hắn có thể đại khái đoán ra, nàng thích những món ăn chay. Nhưng đến một quán cơm như vậy ăn chay, quả thực không thích hợp, nên hắn mới gọi một bát súp cá, để đầu bếp quán cơm này nhìn đỡ phải buồn bực mà thôi.

- Ngươi, muốn uống rượu không?

Hàn Vũ Tích đột nhiên hỏi Lâm Vân. Hôm nay là sinh nhật của nàng, nàng rất muốn uống một chút rượu. Dù sao mấy năm qua, chỉ có năm nay sinh nhật của nàng là thoải mái một chút.

- Cũng được, hai ngày trước ta còn uống 9 bình rượu Mao Đài kia…

Lâm Vân lập tức ngừng lời. Trong lòng tự nhủ, mình cần gì nói những lời khiến Hàn Vũ Tích không vui này.

Hàn Vũ Tích âm thầm thở dài, nguyên lai hắn vẫn như cũ.

- Ta đi lấy một chai rượu đỏ.

Lâm Vân nhìn biểu lộ của Hàn Vũ Tích, liền biết nàng đang suy nghĩ cái gì, tranh thủ nói ra.

Nhìn Lâm Vân tới quầy hàng lấy rượu, Hàn Vũ Tích sâu kín thở dài. Nếu người này bình thường thì tốt rồi, hôm nay sinh nhật của mình, hắn cùng mình qua sinh nhật, ai…

Đang nghĩ ngợi, Lâm Vân đã cầm một chai rượu đỏ tới. Món ăn đưa lên, Lâm Vẫn giúp Hàn Vũ Tích rót đầy một chén. Hắn cũng tự rót cho mình một chén, giơ chén lên, vừa định nói một câu ‘Chúc ngươi sinh nhật vui vẻ’, nhưng lại ngừng lại. Bởi nếu nói câu này, hắn phải tặng nàng quà sinh nhật. Mặc dù hắn rất muốn tặng quà cho nàng ngay lúc này, nhưng trong người hắn không có bất kỳ đồ vật nào có thể mang ra tặng.

Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân chỉ chất phát giơ chén lên, không nói một câu. Trong nội tâm rất buồn khổ, liền vùi đầu uống rượu. Lâm Vân cũng không dám để cho nàng uống quá nhiều. Một chai rượu uống hết, hắn không gọi thêm nữa.

Tuy một bàn thức ăn, đều là món ưa thích của Hàn Vũ Tích, nhưng chủ yếu là Lâm Vân ăn. Ngược lại món súp cá, mỗi lần Lâm Vân duỗi chiếc đũa gắp, Hàn Vũ Tích cũng làm theo gắp cá.

- Món súp này có chút cay, không phải ngươi không thích ăn cay sao?

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích chỉ gắp cá cho vào bát không ăn, đành phải nói ra.

- Ta muốn ăn cá, ta muốn tranh ăn với ngươi…Ô ô..

Nói xong, Hàn Vũ Tích liền bỏ chiếc đũa xuống, gục xuống mặt bàn khóc rống.

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Tích khóc, hắn cũng rất ảm đạm. Hắn biết Hàn Vũ Tích khó chịu, nhưng hắn không cách nào giúp nàng. Chỉ yên lặng nhìn Hàn Vũ Tích khóc nức nở.

Một lúc sau, Hàn Vũ Tích mới ngẩng đầu, lau nước mắt, bình tĩnh nói với Lâm Vân:

- Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Thanh toán hóa đơn.

Hàn Vũ Tích tới bàn tính tiền.

- A, vị tiên sinh này đã thanh toán xong rồi.

Cô gái tính tiền nhẹ nhàng nói.

- Ngươi lấy đâu ra tiền mà tra?

Đi ra quán ăn, Hàn Vũ Tích khó hiểu hỏi Lâm Vân.

- A, là ta nhặt mấy đồ sắt vụn rồi mang đi bán.

Lâm Vân đang đinh nói là có bằng hữu đưa hắn mười nghìn nguyên. Bất quá, nếu nói như vậy, chỉ sợ Hàn Vũ Tích lại quăng tới ánh mắt thất vọng. Dưới tình thế cấp bách, đành phải nói do mình bán sắt vụn mới có tiền.

Hàn Vũ Tích giật mình nhìn vẻ chất phát của Lâm Vân.

## 29. Chương 29: Quà Tặng Của Lâm Vân

Hàn Vũ Tích giật mình. Không ngờ người này lại nhặt đồ sắt vụn để bán, còn dùng số tiền kia để mời mình một bữa cơm. Nói như vậy, cái gối mà hắn tặng cũng là dùng số tiền đó. Nghĩ tới những số tiền vất vả mà hắn kiếm được, trong lòng nàng càng không dễ chịu, nước mắt lại rưng rưng.

Lâm Vân thấy thế tranh thủ đi trước một bước. Mỗi lần mình nói thật, Hàn Vũ Tích đều không tin tưởng. Chuyển sang nói dối, nàng lại tin là thật. Ai, đúng là nữ nhân a.

Rất muốn đưa ít tiền cho Lâm Vân, những vừa nghĩ tới Lâm Vân là người thích sĩ diện. Ngay cả việc ở tại nhà hàng quốc tế Mỹ Châu, uống 9 bình rượu Mao Đài cũng bịa ra được, nên Hàn Vũ Tích đành phải do dự. Đối với một người thích sĩ diện, lại đầu óc có chút vấn đề, nếu mình đưa tiền cho hắn, không biết hắn có cảm thấy bị xúc phạm không?

Lâm Vân một đường chỉ nhớ tới cái cây Minh Yên kia, nên hắn không biết Hàn Vũ Tích đang suy nghĩ cái gì.

Hiện tại ở ven đường cơ bản đều không thấy người qua lại, chớ nói gì ở chỗ công viên kia. Lâm Vân lấy ra một con dao nhỏ trong ba lô, dùng lực lượng Tinh Vân vận chuyển vào con dao, không mất quá nhiều sức, đã chặt đứt cái cây, để thừa lại phần gốc.

- Ngươi làm cái gì vậy?

Lúc Hàn Vũ Tích phục hồi lại tinh thần, thì Lâm Vân đã chặt xong.

- Làm một thứ, ngươi đi theo ta.

Nói xong, Lâm Vân đã cầm theo cái thân cây dài 20 cm rời đi.

Hàn Vũ Tích nhìn thấy Lâm Vân chỉ dùng một con dao nhỏ, lại có thể đơn giản chém đứt cái cây như vậy, nàng tưởng nhầm là con dao hắn cầm rất sắc bén. Thấy Lâm Vân rời đi, nàng cảm thấy hiện tại mình giống như đồng phạm của hắn vậy, nhưng vẫn đi theo phía sau. Tuy có chút khẩn trương, nhưng rõ ràng nàng lại không cảm thấy sợ hãi.

Mang theo Hàn Vũ Tích tới chỗ lần trước hắn tu luyện. Hiện tại trong công viên rất yên tĩnh, chỉ có vài người đi lại ở ngoài công viên. Tuy lúc này trong công viên chỉ có hai người, nhưng không biết vì sao nàng lại không lo lắng.

- Ngươi ngồi xuống đi.

Lâm Vân chỉ về hướng cái ghế, bảo Hàn Vũ Tích ngồi xuống.

- Ngươi muốn làm gì?

Hàn Vũ Tích thực sự không biết, đã trễ như vậy rồi, Lâm Vân còn bảo mình tới nơi này làm gì.

Lâm Vân cười cười, không nói gì. Chỉ là để ba lô xuống, ngồi đối diện với Hàn Vũ Tích. Sau đó lấy con dao ra, liên tục gọt vót cái cây. Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân không nói lời nào, mà chỉ chăm chú gọt thân cây, không biết hắn muốn làm cái gì. Đành phải lẳng lặng nhìn Lâm Vân làm việc.

Lâm Vân gọt rất nhanh, Hàn Vũ Tích cơ hồ không nhìn thấy động tác của hắn. Chỉ trong chốc lát, cả thân cây chỉ còn cái lõi.

Hàn Vũ Tích còn đang kinh ngạc, Lâm Vân đã chặt đẽo đoạn lõi cây thành năm mươi hai mảnh gỗ nhỏ. Động tác của Lâm Vân nhanh đến nỗi làm cho nàng hoa cả mắt. Nhìn hắn thành thục gọt đẽo, nàng cảm giác như hắn thường xuyên làm việc này vậy.

Từng viên ngọc gỗ dần dần thành hình, trông rất là đẹp. Hàn Vũ Tích thấy vậy rất là chấn động. Vì sao Lâm Vân có thể làm được như vậy? Rõ ràng chỉ dùng tay vê là mẩu gỗ trở nên tròn trịa. Mà càng tuyệt hơn, đó là kích cỡ của từng viên đều y hệt nhau. Ít nhất, chỗ ngọc gỗ nàng nhìn này đều như vậy.

Chẳng lẽ cái cây này rất mềm? Hàn Vũ Tích nghĩ tới đây liền nhặt lên một cái gỗ vụn, vê trong tay, mới phát hiện gỗ rất cứng. Còn cứng hơn gỗ bình thường rất nhiều lần. Điều này, Lâm Vân làm sao làm được?

Lâm Vân không để ý tới hành động của Hàn Vũ Tích, chỉ chăm chú đẽo gọt thân cây Minh Yên thành hạt châu. Lại dùng lực lượng Tinh Vân chà xát thành hình tròn. Cho nên, trong mỗi khỏa ngọc gỗ đều có dính một ít lực lượng Tinh Vân.

Những viên ngọc gỗ này vừa được tích trữ lực lượng Tinh Vân, bề ngoài của chúng liền xuất hiện một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Nếu được đeo vào người, những viên ngọc gỗ này sẽ nhận chủ mà thu hồi lại ánh sáng bên ngoài.

Sau khi làm xong năm mươi hai viên ngọc gỗ, Lâm Vân đã cực kỳ mệt mỏi. Thoáng hít một hơi, lấy cái dây vòng màu lam nhạt lúc mua ở cửa hàng trang sức, dùng lực lượng Tinh Vân xỏ toàn bộ hạt ngọc gỗ lại. Một cái vòng cổ cực kỳ tinh mỹ đã hoàn thành.

Toàn bộ vòng cổ xuất hiện một tầng ánh sáng mơ hồ, vừa nhìn vào đã tạo cho người khác cảm giác thoải mái. Lâm Vân biết xuyến vòng cổ này được lực lượng Tinh Vân của mình tích nhập vào, sự quý giá của nó, ngoài hắn ra, không có ai biết được.

Một cái vòng cổ được bao trùm lực lượng Tinh Vân, phỏng chừng tìm khắp thế giới này, cũng không tìm được cái vòng nào trân quý hơn nó.

Ngơ ngác, nhìn cái thân cây lúc trước, qua tay Lâm Vân, trong nháy mắt biến thành một cái vòng cổ, hơn nữa còn tinh mỹ, xinh đẹp như vậy, Hàn Vũ Tích chỉ có cảm giác không nói lên lời.

- Vũ Tích, chúc ngươi sinh nhật vui vẻ! Vòng cổ này là tặng cho ngươi.

Lâm Vân đưa xuyến vòng cổ tới trước mặt của Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích ngây dại, dù nàng suy đoán như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể nghĩ ra là Lâm Vân làm cái vòng này để tặng cho mình nhân ngày sinh nhật. Nàng thậm chí đã suy nghĩ, có phải Lâm Vân lại phát bệnh, mình chỉ cần mặc kệ hắn, miễn hắn vui vẻ là được. Dù sao từ nay về sau, mình cũng sẽ không cùng hắn ở cùng một chỗ. Cũng sẽ không lại nhìn thấy bộ dáng phát bệnh của hắn.

Nhưng là nàng thật không ngờ, Lâm Vân làm cái vòng cổ như vậy là để tặng cho mình. Thật là một cái vòng cổ xinh đẹp a.

Hàn Vũ Tích run rẩy nhận lấy vòng cổ trong tay của Lâm Vân. Nước mắt không nhịn được lại tuôn trào. Đây là lần đầu tiên nàng rơi nước mắt hạnh phúc. Không còn là nước mắt sợ hãi, không còn là nước mắt chua xót, không còn là nước mắt khổ sở. Nguyên lại trên thế giới này, vẫn còn có một người thực lòng nhớ rõ sinh nhật của mình.

Lâm Vân lẳng lặng nhìn Hàn Vũ Tích. Hắn biết tâm tình của nàng hiện tại hẳn là rất kích động. Cuộc sống của nàng vốn đã quá nhiều đau khổ rồi. Sinh sống với một người chồng điên khùng, hay ức hiếp nàng, lại sinh ra trong một gia tộc đã nhiều năm bỏ mặc nàng. Có lẽ sinh nhật hôm nay, là sinh nhật vui vẻ nhất từ khi nàng lấy hắn.

- Cảm ơn ngươi, Lâm Vân. Cảm ơn.

Hàn Vũ Tích rất muốn bổ nhào vào lồng ngực của Lâm Vân, khóc lóc một phen. Nhưng nàng biết không thể làm như vậy, bởi mấy năm gần đây chịu khổ, chỉ có chính bàn thân nàng là rõ nhất.

- Vũ Tích, mấy năm qua, đã làm ngươi vất vả.

Lâm Vân thương tiếc nhìn Hàn Vũ Tích, trong nội tâm hắn cũng có chút khổ sở.

Hàn Vũ Tích vừa nghe Lâm Vân nói như vậy, đã không nhịn được nữa, liền bổ nhào vào trong ngực của Lâm Vân, nức nở khóc lên. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu sự đau khổ của mình mấy năm qua.

Lâm Vân ôm Hàn Vũ Tích trong ngực, mùi thơm ngát từ cơ thể nàng bay vào mũi hắn, khiến hắn có chút rung động. Hắn cũng thật không ngờ, Hàn Vũ Tích có thể lao vào trong ngực của hắn.

Ôm thân hình mềm mại, thơm ngát của Hàn Vũ Tích, nhưng trong nội tâm của Lâm Vân không có một tia tà niêm nào. Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng của Hàn Vũ Tích.

Nằm trong ngực của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích cũng ngửi được một mùi vị dễ chịu tỏa ra từ người hắn. Nàng không biết do Lâm Vân là Tu Chân giả, mùi thơm là từ linh khí thiên địa tới, cho nên còn tưởng rằng tất cả nam nhân đều có mùi vị này.

“ Nhưng hình như khi mình ở gần người nam nhân khác, cũng không ngửi thấy mùi vị dễ chịu như của Lâm Vân a? Chẳng lễ đây là mùi riêng của hắn?”

Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích chợt đỏ bừng, cố gắng kiềm chế không suy nghĩ tới vấn đề này nữa.

## 30. Chương 30: Màu Sắc Của Cái Kia Rất Đẹp

Hàn Vũ Tích từ từ rời đi bộ ngực của Lâm Vân, sắc mặt của nàng đỏ bừng, chỉ là trời tối, nhìn không quá rõ ràng.

- Lâm Vân, đây là món quà tốt nhất từ trước tới nay mà ta nhận được. Vòng cổ này tên là gì? Thật sự là đẹp!

Hàn Vũ Tích vuốt ve chiếc vòng cổ, yêu thích không muốn rời tay.

Lâm Vân nghĩ một lúc, trong lòng tự nhủ, ngọc trên vòng cổ này là làm từ lõi của cây Minh Yên. Chữ quả (果) hợp với chữ tâm (心), chính là chữ tư (思), vậy thì gọi nó là ‘Tư Liên’.

- Tên của vòng cổ này là Tư Liên.

- Tưởng Niệm?

Hàn Vũ Tích nghe nhầm Tư Liên thành Tưởng Niệm, khuôn mặt liền đỏ ửng. Trong nội tâm nghĩ, chẳng lẽ hắn muốn biểu đạt với mình cái gì sao? Ai, nếu hắn vẫn bình thường như hiện tại thì thật tốt.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích nghe lầm, cũng không có tận lực nhắc nhở. Dù sao cái tên Tưởng Niệm cũng không tồi.

- Đã không còn sớm, để ta tống ngươi trở về.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích còn đang sững sỡ, liền nói.

- Ừ, ngươi có thể giúp ta đeo cái vòng cổ này được không?

Hàn Vũ Tích đột nhiên rất muốn đeo ngay cái vòng cổ này. Nhưng lời vừa nói ra, mặt nàng liền đỏ.

Lâm Vân cười cười nói:

- Đương nhiên, có thể cống hiến sức lực vì một mỹ nữ như ngươi là may mắn của ta. Hắc hắc.

Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích lại đỏ. Nhưng nàng chỉ sâu kín thở dài, không nói gì.

Lâm Vân cẩn thận đeo vòng cổ cho Hàn Vũ Tích. Đứng lại gần nàng, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt phát ra từ người nàng, lại nhìn cái cổ trắng noãn kia, Lâm Vân cảm thấy rất thỏa mãn. Vừa rồi hai người ôm nhau hắn còn chưa cảm thấy cái gì, nhưng hiện tới hắn mới biết cái gì được gọi là hấp dẫn.

May mắn Hàn Vũ Tích cũng không có ý định hấp dẫn Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân giúp nàng đeo vòng cổ xong, nàng chỉ trầm thấp nói một câu cảm ơn, liền rơi vào trầm mặc.

- Đi thôi, ta tống ngươi trở về

Thấy Hàn Vũ Tích không nói gì, hắn đột nhiên có chút sợ hãi ở cùng một chỗ với Hàn Vũ Tích. Loại cảm giác này, hình như trước kia chưa bao giờ xuất hiện.

Lúc Lâm Vân và Hàn Vũ Tích trở lại chỗ công ty của Hàn Vũ Tích, mới phát hiện trên đường cái đã không có bóng người. Chỉ ngẫu nhiên có vài người đi vào trong quán ăn đêm.

Lúc này Hàn Vũ Tích mới biết đã là 2h đêm. Nàng cảm thấy thời gian ở cùng với Lâm Vân trôi qua thật là nhanh . Liền tranh thủ đi lấy xe.

- Tối nay ngươi đi cùng ta tới chỗ Mỹ Na ở được không. Ta sẽ ngủ ở cùng phòng với Mỹ Na.

Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân hỏi.

Lâm Vân có chút sửng sốt. Quả thật tối nay hắn còn chưa kiếm được chỗ ngủ. Mà mình đã nói với Lục Dược, là trong một tuần không quay lại nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Hiện tại nếu không phải Hàn Vũ Tích bảo hắn về cùng, hắn cũng chỉ có thể ngủ ở đầu đường.

Thấy Lâm Vân không trả lời, Hàn Vũ Tích đột nhiên nở nụ cười:

- Lúc này phỏng chừng nhà hàng quốc tế Mỹ Châu cũng đã đóng cửa. Ta nghĩ ngươi đến đấy cũng không vào được. Vẫn là ủy khuất tới chỗ ta một đêm a.

Nhìn Hàn Vũ Tích cười có chút cổ quái, Lâm Vân xấu hổ sờ sờ cái mũi, thốt lên:

- Nhưng chúng ta đã ly hôn.

Hàn Vũ Tích bị hắn làm cho tức giận:

- Ngươi nghĩ đi đâu thế? Đến chỗ đấy ta sẽ ngủ cùng phòng với Mỹ Na, còn ngươi thì ngủ ở phòng ta. Ngày mai ta lại nghĩ biện pháp khác.

Trọng nội tâm nói thầm, chẳng lẽ không ly hôn, thì giống như ngươi nghĩ sao, nằm mơ đi. Phi, mình suy nghĩ linh tinh gì vậy, thiệt là.

Lâm Vân thấy không còn cách nào, đành phải đi cùng với Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích mang theo Lâm Vân tới chỗ ở của Mỹ Na. Lúc nàng nhẹ nhàng mở cửa, liền có một cảm giác mình giống như lừa bạn tốt của mình, mang con trai về vậy. Khuôn mặt lại ửng hồng, tranh thủ thời gian lắc đầu, bảo Lâm Vân đi vào.

- Ngươi ngồi tạm ở đây một lát. Phòng của ta ở bên trái, tí nữa ta tắm rửa xong, thì ngươi vào tắm rửa rồi đi ngủ đi.

Hàn Vũ Tích dặn dò xong liền đi vào phòng tắm.

Lâm Vân nhàm chán nhìn ngôi nhà mới này của Hàn Vũ Tích. Có hai phòng ngủ, một phòng khách, đồ đạc bên trong cũng không tệ lắm, rất trật tự ngay ngắn.

Dò xét xong, ngồi ở ghế salon tự định giá một lát. Quyết định ngày mai phải tìm được một căn phòng chỉ bắt nộp trước một tháng tiền thuê nhà. Hiện tại mình chỉ có hai trăm nguyên, tìm căn phòng nào rẻ rẻ chút để ở.

Hàn Vũ Tích đã tắm rửa xong, Lâm Vân đi vào chỉ rửa mặt qua loa một cái.

- Ta đi vào phòng của Mỹ Na, ngươi vào phòng ta mà ngủ.

Hàn Vũ Tích nói xong, liền đi tới phòng bên phải.

- Vũ Tích tỷ, vì sao về muộn thế?

Lâm Vân mơ hồ nghe thấy tiếng của Mỹ Na, liền lắc đầu đi vào phòng của Hàn Vũ Tích.

Phòng cũng như người, cả căn phòng đều có mùi thơm nhàn nhạt của Hàn Vũ Tích, trên chăn càng có mùi thơm ngát của nàng. Lúc Lâm Vân mở chăn mềm ra, rõ ràng còn phát hiện ra một cái áo lót màu hồng ở dưới. Lâm Vân cẩn thận để áo lót sang một bên, trong lòng tự nhủ, Hàn Vũ Tích thật qua loa a. Bất quá, nhìn cái áo lót khá lớn này, phỏng chừng chỗ kia của nàng cũng không nhỏ.

Mang theo suy nghĩ miên man tiến vào cái chăn, hắn bị một hương thơm thoải mái bao trùm. Rất nhanh, nằm trên cái gối của Hàn Vũ Tích , hắn đã đi vào mộng đẹp.

Hàn Vũ Tích vuốt vuốt vòng cổ Tưởng Niệm, một cảm giác bình yên tràn ngập người nàng. Trong nội tâm càng thêm yêu mến cái vòng cổ này. Bất quá, hắn gọi cái vòng cổ này là Tưởng Niệm, chẳng lẽ hắn thật sự muốn ám hiệu cái gì sao? Vạn nhất ngày mai hắn nói không muốn ly hôn với mình, mình nên làm sao bây giờ? Giấy ly hôn mình vẫn chưa ký tên trên đây. Ai, nếu hắn trở lại bình thường thì tốt rồi.

Hàn Vũ Tích vừa lo được mất, dần dần đi vào giấc ngủ.

…..

- Vũ Tích tỷ, cái vòng thật đẹp a, là ai tặng cho chị vậy? Không thể nào, chẳng lẽ là ngày hôm qua chị đi hẹn hò với bạn trai sao?

Buổi sáng, Mỹ Na nhìn thấy cái vòng trên cổ Hàn Vũ Tích, ngạc nhiên kêu lên.

Bị tiếng kêu của Mỹ Na làm đánh thức, Hàn Vũ Tích nhìn Mỹ Na nói:

- Ngạc nhiên cái gì, chị còn chưa ngủ đủ, đã bị em đánh thức.

- Vũ Tích tỷ, chị hình như còn chưa ly hôn a. Vậy mà đã đi hẹn hò với bạn trai rồi, em thật sùng bái chị. Nhanh cho em xem cái vòng cổ này làm bằng cái gì, mà mới nhìn đã cảm giác thoải mái rồi. Để cho em sờ một cái.

Mỹ Na đang muốn sờ cái cái vòng trên cổ Hàn Vũ Tích.

- Em làm gì vậy, nha đầu chết tiệt, đừng làm rộn, để chị đi xem hắn đã thức dậy chưa.

Hàn Vũ Tích đẩy Mỹ Na sang một bên, đứng dậy.

Mỹ Na dùng tay che miệng, ngạc nhiên nói:

- Không thể nào, chị còn mang hắn về? Còn cho hắn ngủ ở phòng của chị? Vũ Tích tỷ, lá gan của chị hiện tại lớn thật. Không được, em cũng muốn ra xem mặt hắn.

Hàn Vũ Tích giật mình, Mỹ Na vừa nói vậy, nàng đột nhiên nhớ tới mình còn quên để một cái áo lót ở dưới chăn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt liền đỏ chót, nhìn rất động lòng người.

- Vũ Tích tỷ, chị làm sao vậy?

Mỹ Na còn chưa nói hết lời, Hàn Vũ Tích đã mặc xong quần áo vọt tới phòng của mình.

Chăn mềm đã được cuốn lại chỉnh tề, nhưng Lâm Vân lại không thấy, chỉ có một tờ giấy nhỏ. Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn căn phòng, đột nhiên có một loại thất lạc không nói lên lời, rõ ràng quên luôn chuyện cái áo lót.

Cầm tờ giấy lên, trên đó viết:

- Cảm ơn ngươi đã cho ta ngủ nhờ một đêm. Tối hôm qua ta ngủ rất ngon. Ta đi đây, ngươi phải bảo trọng! A, đã quên, màu sắc của cái kia rất đẹp. Lâm Vân.

Hàn Vũ Tích kéo mạnh chăn mềm, cái áo lót màu hồng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Chứng tỏ tối hôm qua Lâm Vân lúc đi ngủ, để áo lót một bên, đến buổi sáng lại thả về.

Hàn Vũ Tích ngơ ngác nhìn bức thư một lúc lâu, đột nhiên nhào lên giường, khóc lớn:

- Lâm Vân, anh là tên hỗn đản …

Không biết nàng khóc vì hắn vô thanh vô tức rời đi, hay là vì cái gì khác. Chính nàng cũng không rõ ràng lắm, nhưng nàng chỉ cảm thấy hiện tại mình rất thống khổ. Nàng có một loại cảm giác, từ nay vế sau rất khó gặp lại hắn.

- A, Vũ Tích tỷ, không biết là ai giúp chúng ta nấu xong cơm sáng…

Bên ngoài truyền tới tiếng của Mỹ Na.

## 31. Chương 31: Đi Làm Muộn

Hiện tại trong lòng Trương Tuyền rất sốt ruột. Đã vài ngày rồi, nhưng không có ai gọi tới cái số mình đã khai thông này. Trương Tuyền liền biết cho dù có đợi thêm đi chăng nữa, cũng không có ý nghĩa gì. Chắc hẳn Lâm Vân đã gọi vào số này từ trước rồi.

- Tuyền tỷ, người Lâm Vân kia thực sự lợi hại như vậy sao?

Nói chuyện chính là cô gái đi cùng Trương Tuyền ở chợ việc làm lần trước.

- Ừ, cái sơ đồ mạch điện kia đã được Đàm tổng công thừ nghiệm và chứng minh có hiệu quả. Hai ngày này, ngày nào Đàm tổng công cũng gọi điện hỏi tới đã tìm được người chưa. Ai…

Trương Tuyền nói xong lại thở dài, thần sắc ảo não vô cùng.

- Tuyền tỷ, chị nói xem, cái cô gái xinh đẹp lần trước xung đột với chứng ta kia, có thể hay không quen biết Lâm Vân. Giống như về sau, nàng còn đuổi theo Lâm Vân thì phải.

Cô gái kia nói.

- Đúng vậy, cảm ơn em, Tiểu Trân. Vì sao chị lại không nghĩ ra nhỉ? Chúng ta chỉ cần đi tìm cô gái kia hỏi là biết. Nói không chừng nàng ta lại nhận thức Lâm Vân.

Trương Tuyền hưng phấn nói.

- Nhưng mà Tuyền tỷ, chúng ta làm như thế nào mới tìm được cô gái kia?

Tiểu Trân hỏi.

- Hình như nàng kia cũng ở chợ việc làm tuyển người. Hẳn là nàng kia đại biểu cho một công ty nào đó. Chúng ta có thể đến văn phòng tổ chức hỏi xem. Có lẽ sẽ tìm được manh mối.

Trương Tuyền tuy cảm thấy việc này rất khó khăn, nhưng vẫn kiên quyết tìm người.

….

Buổi sáng Lâm Vân giúp Hàn Vũ Tích nấu một ít cháo, luộc vài quả trứng, liền rời đi. Hắn không biết nếu lại đối mặt Hàn Vũ Tích sẽ phải nói cái gì. Hắn cảm thấy hắn có một chút tình cảm khác thường với Hàn Vũ Tích. Đây là việc mà Lâm Vân không muốn xảy ra. Ở thế giới này, hắn còn chưa có đủ chuẩn bị để yêu một nữ nhân. Huống hồ, hắn còn không biết thái độ của Hàn Vũ Tích đối mình như thế nào.

Ở trong mắt của Hàn Vũ Tích, mình phỏng chừng chỉ là một người có đầu óc không bình thường. Hơn nữa là một người rất coi trọng hư vinh. Đêm qua, có thể là bởi vì Hàn Vũ Tích bất ngờ nhận được quà sinh nhật, nên mới kích động như vậy. Lâm Vân sẽ không đa tình, cho rằng nàng có cảm tình với mình. Cùng lắm chỉ là đồng tình mà thôi.

Đi đến một tiệm sách, đọc vài quyển sách cho qua thời gian. Hắn chợt phát hiện, khoa học kỹ thuật ở thế giới này, quá rớt lại phía sau. Trong nội tâm hắn dâng lên một loại xúc động, có nên viết ra vài phát mình vượt thời đại để rút ngắn thời gian nghiên cứu của thế giới này đi mấy trăm năm không?

Nhưng Lâm Vân lập tức lắc đầu. Việc này sẽ tốn của hắn quá nhiều thời gian. Thời gian tu luyện của mình còn không đủ, cần gì phải phí thời gian làm những việc kia làm gì. Khi nào có thời gian rảnh thì viết ra vài phát minh thành một quyển sách, ai cần thì chọ họ nghiên cứu.

Bởi vì mình đã tới nơi này một chuyến, vẫn nên lưu lại một ít đồ đạc cho người thế giới này. Nói không chừng, có một ngày nào đó mình muốn thành lập công ty, thì những phát minh đấy coi như cho mình dùng vậy.

Lâm Vân càng nghĩ càng thấy biện pháp này không sai. Thậm chí, mình cũng có thể ghi những tâm đắc trong khi tu luyện thành sách, để lưu lại cho hậu nhân. Không phải mình lấy được công pháp Cửu Tinh của một vị tiền bối lưu lại, mới có thể Tu Tinh sao?

Đi dạo trên đường vài vòng, Lâm Vân đột nhiên nhớ tới mình còn có một công việc. Vội vội vàng vàng chạy tới tòa nhà Kim Thành. Bất quá, cho dù Lâm Vân chạy nhanh đến mấy, lúc tới công ty đã là 10h sáng.

Thấy Lâm Vân tới tận 10h mới tới công ty, mọi người đều nhìn Lâm Vân với ánh mắt là lạ. Trong lòng đều rất bội phục người mới đi làm này. Hôm qua đi làm có nửa ngày đã xin nghỉ, hôm nay lại còn tới muộn mất mấy tiếng.

Cũng may da mặt của Lâm Vân coi như dày. Trong lòng hắn tự nhủ, mình tới nơi chỉ là kiếm cơm ăn, đến sớm hay đến muộn có khác gì nhau đâu. Đi đến vị trí làm việc, đã thấy Trình Lệ nhìn mình cười.

- Lâm Vân, Đường tổng gọi ngươi vào văn phòng của nàng một lát.

Lâm Vân vừa mới ngồi xuống, thư ký của Đường Tử Yên, Tiểu Diễm đã gọi hắn.

Cả văn phòng chỉ có chỗ ngồi của Lâm Vân là không có điện thoại. Mà không có điện thoại thì Tiểu Diễm chỉ có thể tự mình tới gọi hắn.

Lâm Vân sững sờ, tự nhủ nàng đấy gọi ta làm gì? Ta tới nơi này làm chỉ là để kiếm cơm mà thôi. Nhưng hắn vẫn đứng dậy đi theo Tiểu Diễm tới văn phòng của Đường tổng, trong ánh mắt ngờ vực của mọi người.

- Đường tổng, có chuyện gì tìm ta vậy?

Lâm Vân đi vào văn phòng, liền tìm ghế ngồi xuống.

Hôm nay Đường Tử Yên mặc một cái áo sơ mi màu trắng, cổ tròn, trên ghế thì vắt môt cái áo khoác màu đen. Khuôn mặt của nàng không có chút trang điểm nào, lại khiến người khác nhìn vào cảm thấy mới mẻ. Có lẽ bởi vì tức giận, nên bộ ngực đầy đặn của nàng liên tục phập phồng. Khuôn mặt của nàng thì đỏ lên, khiến người khác nhịn không được muốn hôn một cái.

Đường Tử Yên gọi Lâm Vân tới, chính là muốn trách cứ hắn. Ngày hôm qua, biểu hiện của Lâm Vân đã khiến nàng cực kỳ khó chiu. Hôm nay hắn lại đi muộn mấy tiếng đồng hồ, vậy mà đi vào văn phòng của mình, hắn lại không có chút giác ngộ nào. Càng căm tức hơn là, hắn dám nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng. Nàng quả thực tức giận muốn nổ phổi.

- Lâm Vân, ngày đầu tiên ngươi đi làm, ngươi bỏ bê công việc. Ngày hôm sau, thì ngươi đi muộn. Rốt cuộc ngươi tới công ty đi làm hay là muốn dưỡng lão. Chẳng lẽ liền một lời giải thích, ngươi cũng không có?

Đường Tử Yên lạnh lùng nhìn Lâm Vân.

- Chả phải hôm qua ngươi nói ta, không nên ảnh hưởng tới người khác làm việc sao? Ta đã làm được a. Ta không có làm cái gì ảnh hưởng tới người khác. Còn có, lúc trước ta đã nói với Tô Tịnh Như, ta cái gì cũng không biết làm. Nếu không, ngươi gọi điện cho Tĩnh Như hỏi xem.

Lâm Vân bình tĩnh trả lời Đường Tử Yên.

- Ngươi, ngươi…

Đường Tử Yên bị lời giải thích của Lâm Vân làm cho suýt nữa chết nghẹn.

- Nếu không có việc gì nữa, thì ta trở lại chỗ làm việc đây.

Lâm Vân nói xong liền đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài văn phòng.

- Ngươi biến ra ngoài đi, từ nay về sau cấm vào văn phòng của ta.

Đường Tử Yên tức giận mắng. Mãi một lúc sau, mới chậm rãi phục hồi tinh thần. Trong lòng tự nhủ, mình làm sao vậy, vì sao phải nổi giận với tên kia như vậy? Bất quá, người này thật sự là quá vô tổ chức. Rốt cuộc, hắn có quan hệ gì với Tĩnh Như, dám thân mật gọi nàng ta là Tĩnh Như. Còn có, động một chút lại bảo mình gọi điện thoại cho Tĩnh Như.

- Lâm Vân, ngươi có bị Đường tổng trách móc hay không?

- Vừa rồi Đường tổng gọi ngươi vào làm gì?

…

Lâm Vân còn chưa ngồi vào chỗ, liên tục có thanh âm ân cần thăm hỏi truyền tới.

- Ngừng, ngừng, Đường tổng bảo ta truyền lời cho mọi người, lúc đi làm mọi người không cần phải quấy rầy ta. Còn nói rằng, đêm nay có người đặt chỗ ở nhà hàng ‘Vạn Vị Lâu’, Đường tổng sẽ…Tốt lắm, những lời này ta sẽ không nói với mọi người. Mọi người ai làm việc nấy đi.

Nói xong, Lâm Vân gian xảo cười, trực tiếp ngồi xuống ghế, nhắm mắt tu luyện.

Thấy Lâm Vân nhắm mắt, có vẻ muốn ngủ, mấy đồng nghiệp nữ đành phải suy đoán trong lòng. Thậm chí còn có người nghĩ, Lâm Vân vừa tới đã làm phó phòng, đi làm muộn không bị trách mắng, muốn ngủ thì ngủ, không biết hắn và Đường tổng có liên hệ gì.

Một mực ngủ tới giờ ăn trưa, Lâm Vân mới cùng các đồng nghiệp nữ đi xuống căn tin ăn cơm. Buổi chiều, hắn không có tiếp tục ngủ, mà lấy ra mười tờ giấy A4, dùng chữ của đại lục Thiên Hồng, thiết kế vài cái mạch trên đó. Trong nội tâm hắn còn suy nghĩ, đi làm mà rảnh rỗi như vậy quả thực là thoải mái.

## 32. Chương 32: Công Ty Cần Ngươi Hỗ Trợ

- Reng reng reng…

Đường Tử Yên đang trầm tư thì bị tiếng điện thoại đánh thức.

- Đường tổng, chi nhánh ở khu vực Phụng Tân đã không thể vãn hồi được rồi. Hiện tại khách hàng trung thành của chúng ta ở nơi đó đều bị Vương Vệ kéo đi hết. Trước mắt, 80% thị trường áo lót đắt tiền đều bị công ty Hòa Phong của Hồng Kong chiếm hết. Hiện tai chúng ta muốn cạnh tranh với họ thì đã chậm. Ở năm trước, Vương Vệ đã bắt đầu có ý phản bội….

Đường Tử Yên để điện thoại xuống, chán chường dựa vào ghế. Tâm tình hiện tại của nàng rất kém.

Phụng Tân là thành phố trung tâm của tỉnh Tô Nam, cũng là thị trường phục vụ áo lót đắt tiền cho nữ chủ yếu của Hồng Tường. Thị trường ở Phụng Tân một khi bị công ty Hòa Phong cướp đi, như vậy cả tỉnh Tô Nam to như vậy, sẽ không có đất sống cho Hồng Tường.

Mà nguyên nhân của sự thất bại này, ngoại trừ do việc thiết kế sản phẩm của Hồng Tường có vấn đề, còn có chính là do tên Vương Vệ, phụ trách chi nhánh áo lót của Hồng Tường ở tỉnh Tô Nam. Ở ba tháng trước, Vương Vệ đột nhiên chuyển sang làm việc cho Hòa Phong. Khiến cho Hồng Tường trở tay không kịp. Bởi vì toàn bộ con đường tiêu thụ của Hồng Tường ở tỉnh Tô Nam, cơ bản đều nằm trong tay của Vương Vệ. Một khi người này phản bội, kết quả có thể nghĩ.

Tuy ba tháng trước, Hồng Tường đã phái nhân viên nghiệp vụ giỏi nhất của công ty tới, nhưng hôm nay nhận được điện thoại khiến cho Đường Tử Yên chỉ có thể thất thần. Mặc dù nàng đã biết trước thị trường này đã không có cách nào vãn hội, nhưng việc này một khi đã được chứng thức, trong lòng nàng vẫn rất khó chịu.

- Thông tri cho phòng tư vấn và phòng thiết kế, ngay lập tức đi tới phòng họp.

Đường Tử Yên ra lệnh xong, lập tức thu thập văn kiện đi vào phòng họp lớn.

- Lâm Vân, đi họp

Vương Từ Từ thấy Lâm Vân còn đang nhắm mắt dưỡng thần, không khỏi nhắc nhở.

- A, ta không đi, các ngươi đi đi.

Lâm Vân mở mắt nói một câu, lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

,,,,

- Việc của Phụng Tân, ta nghĩ mọi người ở đây đều đã biết. Vừa rồi ta nhận được điện thoại từ Trương quản lý, thị phần ở Phụng Tân đã rất khó đoạt trở về như cũ. Ta muốn nghe ý kiến của mọi người ở đây.

Đường Tử Yên bình tĩnh nói.

- Nếu không, chúng ta giảm giá sản phẩm xuống…

- Như vậy sao được, sản phẩm của chúng ta toàn là sản phẩm cao cấp, một khi hạ giá không phải là đập bể danh tiếng của công ty sao.

- Kỳ thực, cho dù mất đi thị trường ở Phụng Tân, nhưng Tô Nam còn nhiều thành phố như vậy, cũng không nhất định phải có thị trường ở Phụng Tân.

- Phụng Tân là thành phố trung tâm của Tô Nam. Nếu mất đi thị trường ở đó, thì những thành thị khác chúng ta có thể trụ được không?

….

Các nhân viên đều sôi nổi phát biểu ý kiến của mình, nhưng vẫn không có ai có thể đưa ra ý kiến thích hợp để lấy lại thị phần ở Phụng Tân.

Trong nội tâm của Đường Tử Yên rất bực bội. Bản thân nàng cũng biết, muốn lấy lại thị phần ở đó quả thực khó như lên trời. Nàng gõ gõ cái bàn nói:

- Hiện tại có ai muốn tới thị trường Phụng Tân giám sát không?

Phía dưới lập tức lặng ngắt như tờ.

Đường Tử Yên thở dài, biết mình hỏi vậy cũng bằng thừa, liền nói:

- Tốt lắm, về việc ở Phụng Tân, ta sẽ nghĩ biện pháp. Hiện tại thị trường ở Tô Nam, chúng ta cứ để đấy đã. Nhưng các tỉnh khác, chúng ta phải ổn định lại. Quyết không thể để cho sai lầm ở Tô Nam phát sinh lần nữa. Kim Kinh Lý, ngươi đi tới các tỉnh thống kê lại một lần. Sau đó đem nhân viên nghiệp vụ của chúng ta an bài tới tất cả các chi nhánh.

- Lần nghỉ lễ tết này, vốn là 5 ngày, nhưng ta cho phép mọi người nghỉ tới 7 ngày.Ta hy vọng tới ngày thứ 8, mọi người phải có mặt đầy đủ ở thị trường mình phụ trách. Cuối năm, ta sẽ căn cứ vào sự thể hiện của mỗi người mà sắp đặt lại tiền lương và chức vị. Hy vọng mọi người không để cho ta thất vọng. Tốt rồi, hiện tại nhân viên của phòng thiết kế có thể đi chuẩn bị. Còn nhân viên của phòng tư vấn thì ở lại. Ừ, Hà Cầm, vì sao Lâm Vân của phòng các ngươi còn chưa tới?

Tâm tình của Đường Tử Yên vốn không tốt. Vốn Lâm Vân tới hay không, nàng cũng không quan tâm. Nhưng hiện tại nàng lại nghĩ ra một cách để khiến Lâm Vân tự động rời đi.

Nàng đã gọi điện nói chuyện của Lâm Vân cho Tô Tịnh Như. Nhưng Tô Tịnh Như lại bảo kệ hắn. Đáp án này khiến cho Đường Tử Yên rất là buồn bực. Vừa vặn lúc này lại không thấy Lâm Vân, nàng nghĩ tới, nếu như gửi Lâm Vân tới Phụng Tân, không phải có thể khiến cho hắn tự động rời đi sao?

Nếu như tới cuối năm, nếu hắn không làm ra công trạng gì, phỏng chừng hắn cũng không có mặt mũi tiếp tục ở lại nơi này. Nếu hắn mặt dày không chịu rời đi, thì hắn cũng đã ở Phụng Tân, mình không phải lo lắng nhìn thấy hắn mà phiền lòng.

- Hà Cầm, ngươi gọi Lâm Vân vào phòng họp.

Hà Cầm còn đang lo lắng không biết trả lời như thế nào, Đường Tử Yên đã nói chuyện.

- Cái gì? Lại gọi ta tới, không phải nàng ta đã yêu ta chứ? Hôm nay đã hai lần gọi ta tới.

Lâm Vân mở mắt, buồn bực nói.

Các nữ đồng nghiệp xung quanh đều cười to. Hắn vừa nói như vậy, ngược lại lại làm giảm bớt sự hoài nghi quan hệ giữa Lâm Vân và Đường Tử Yên của các nàng.

Tuy Lâm Vân buồn bực, nhưng cũng không thể nói không đi. Lòng dạ biết rõ là mình chỉ ở đây kiếm đồng lương, nhưng nếu nói toẹt ra, cho dù da mặt Lâm Vân rất dày, nhưng cũng có chút xấu hổ.

- Lâm Vân, lần này bảo ngươi tới xác thực là công ty có chuyện muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Sự tình là như vậy…

Lần này, Đường Tử Yên lại rất ôn hòa, kiên nhẫn giải thích công việc cho Lâm Vân.

- A, ta biết rồi, khi nào thì đi?

Lâm Vân không chút thắc mắc liền đồng ý. Nhìn biểu lộ này của Đường Tử Yên, cho dù hắn không đồng ý đi, cũng là vô nghĩa.

Sai một người trong phòng tư vấn nội y đi giám sát thị trường. Nếu còn không biết ý định của Đường Tử Yên là gì, thì đúng là ngu như heo. Cũng may là mình chưa có nhà ở, làm ở đâu cũng như nhau cả.

- Mùng 1 đến mùng 7 được nghỉ, mùng 8 thì ngươi chính thức tiếp nhận quản lý chi nhánh ở Phụng Tân. Ngươi có thắc mắc gì không?

Đường Tử Yên cảm giác hiện tại mình giống như một con sói đang lừa một con cừu non vậy.

- Có, hiện tại ta không có tiền. Nếu công ty muốn ta đi công tác thì nên ứng chút tiền đã.

Lâm Vân lười biếng nói.

- Ngươi, tốt, ngươi muốn bao nhiêu tiền?

- Không biết công ty cho nhân viên công tác bao nhiên tiền?

- Ở một thành phố trung tâm như Phụng Tân, thì mỗi ngày là 300 nguyên. Như thế là nhiều rồi.

- A, cũng khó nói, ta muốn mở rộng thị trường, cần phải mời người đi ăn cơm gì đó. Không có tiền làm sao mà mời được. Cho dù là mười nghìn nguyên, cũng chưa chắc đủ.

- Tốt, vậy trước dự chi cho ngươi mười nghìn nguyên. Nếu thiếu thì lần sau bổ khuyết vào.

Đường Tử Yên kìm nén không phát hỏa. Trong lòng lại rất khinh bỉ. Ngươi muốn mở rộng thị trường? Ta nhổ vào. Ngươi biết thị trường là cái gì không? Cầm tiền rồi đi thật xa cho đỡ khuất mắt. Còn về thị trường ở Phụng Tân, mình sẽ phái thêm người khác tới.

- Ai, cứ như vậy đi, ai bảo ta trời sinh vốn là mệnh khổ. Hiện tại, ta đi lấy tiền luôn.

Lâm Vân lập tức đòi tiền như Diêm Vương đòi nợ vậy.

Sau khi bảo Tiểu Diễm dự chi cho Lâm Vân mười nghìn nguyên, Đường Tử Yên mới vô lực ngồi xuống ghế. Cái này không phải là đãi ngộ với nhân viên, mà giống như đãi ngộ với bố mẹ của mình vậy.

Mặc dù Lâm Vân nhận được mười nghìn nguyên, nhưng trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Cô nàng Đường Tử Yên này, có vẻ rất thích gây khó dễ cho mình a. Lão tử kiếm cơm cũng không có động chạm gì tới ngươi, việc gì ngươi phải hung hãn như phụ nữ mang bầu vậy.

Bất quá, cũng may hiện tại trong người đã có thêm mười nghìn nguyên. Đến Phụng Tân thì sao, dù sao đối với hắn mà nói, tới nơi nào cũng có thể tu luyện. Nếu đã có tiền, không bằng đêm nay đi xe lửa tới đó, còn đỡ phải tìm nơi nào ngủ.

Xe lửa từ Phần Giang đi Phụng Tân phải chín giờ rưỡi tối mới có một chuyến. Đến Phụng Tân thì là vào 8h sáng hôm sau. Lâm Vân ở bên đường tùy tiện ăn sáng, liền tới nhà ga chờ xe. Dù sao hiện tại cũng không có nơi nào để đi.

## 33. Chương 33: Đệ Nhất Mỹ Nữ Của Phần Giang + Chương 34: Nhà Trọ Gần Nhà Ga

- Di tỷ, từ ngày mai là được nghỉ 5 ngày, đêm nay chúng ta đi mời Lâm Vân kia ra ngoài ăn cơm nhé? Coi như là cảm ơn hắn đã cứu chúng ta một mạng…

Tô Tịnh Như mặc một bộ quần áo mùa hè, đang nói chuyện với Miêu Di ngồi ở đối diện.

- Không cần, chị không thích tên kia. Hơn nữa, không phải em đã cho hắn một công việc để làm rồi sao? Như vậy là đủ rồi. Tuy lần trước hắn đã cứu chúng ta, nhưng chị đoán hắn cũng không phải là hạng người lương thiện gì. Tĩnh Như, em cũng thật là, không nên đáp ứng cho hắn làm việc của công ty em a.

Miêu Di vừa nói vừa nhớ tới bộ dáng hèn mọn bỉ ổi lần trước của Lâm Vân. Còn có về sau, hắn phủi tay áo rời đi, khiến mình mất nửa ngày trình bày, cũng không có ai tin tưởng là mấy tên bắt cóc kia do một mình mình giết.

Mặc dù nàng đã nói do thân thủ của nàng không tệ lắm, lại lợi dụng lúc bọn chúng không chú ý liền đánh lén thành công. Nhưng đội trưởng Tần Phi lại không tin lời nàng nói. Bất quá, những dân liều mạng kia chết thì chết, cũng không có ai điều tra sâu thêm.

Miêu Di nghĩ tới lời nói và thủ đoạn tàn nhẫn của Lâm Vân, nàng liền liệt hắn vào loại người không nên tiếp xúc nhiều. Một người bình thường, làm sao có thể giết một lúc 4 người mà không chớp mắt như vậy? Huống hồ, lúc hắn nhìn mình, thần sắc rất là mê đắm.

- Di tỷ, chị đang suy nghĩ gì thế?

Tô Tịnh Như nhìn sắc mặt biến hóa của Miêu Di, liền hỏi.

- Tên Lâm Vân kia, hình như mới tới công ty hai ngày, đã làm cho Tử Yên rất đau đầu thì phải. Nàng đã gọi cho em mấy cú điện thoại để phàn nàn. Hì hì, có thể làm cho Tử Yên đau đầu, đúng là không nhiều.

Tâm tình của Tô Tịnh Như có vẻ như không tệ lắm.

- Tĩnh Như, em nghe chị đi, đừng tiếp xúc nhiều với tên Lâm Vân kia. Em đã đồng ý cho hắn làm ở công ty rồi, thì mặc kệ hắn. Bất quá, chị đoán tên kia cũng không trụ được lâu ở công ty của em. Còn có, trong khoảng thời gian này, em nên ít đi ra ngoài. Những người kia phỏng chừng vẫn còn đang theo dõi em đấy.

Miêu Di có chút lo lắng nói.

- Ai, chuyện gì muốn tới, cuối cùng cũng phải tới, tránh né mãi cũng không được.

Tô Tịnh Như thở dài, vuốt ve mái tóc, lười biếng ngồi dựa vào ghế salon, lấy ra một chiếc điện thoại.

Dáng vẻ lười biếng này, kết hợp với khí chất thanh tú trời sinh của Tô Tịnh Như, khiến Miêu Di nhìn cũng có chút ngây ngốc. Trong nội tâm nàng thầm than, biểu muội của mình quả thật là vưu vật của tạo hóa.

- Tử Yên, ừ, là em Tĩnh Như, không có việc gì. Về thị trường Phụng Tân mà chị nói, nếu đã mất thì kệ nó, việc này em cũng có trách nhiệm. Chị bảo Lâm Vân nhận điện thoai hộ em. A, hắn tan tầm rồi à? Vậy thì, chị cho em số điện thoại di động của hắn. Ừ, gửi qua tin nhắn cũng được. Tốt, tạm biệt.

Tô Tịnh Như vừa để điện thoại xuống không lâu, đã nhận được tin nhắn gửi đến.

- Tĩnh Như, em nhất định phải mời Lâm Vân ăn cơm sao?

Miêu Di nhìn Tô Tịnh Như để điện thoại xuống, liền hỏi.

- Vâng, em rất muốn cảm ơn hắn đã cứu em. Nếu không có hắn, em không dám tưởng tượng về sau sẽ gặp chuyện gì. Cũng không phải là em sợ chết, nhưng có một số việc, còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Tô Tịnh Như trả lời rất kiên quyết.

Nghe Tô Tịnh Như nói như vậy, Miêu Di liền trầm mặc. Nàng nhớ tới lúc Lâm Vân cứu mình, mình suýt nữa bị vài tên bắt cóc kia cưỡng gian. Lúc ấy, nàng còn nhắm mắt, chuẩn bị bị Lâm Vân cưỡng gian. Nhưng không ngờ Lâm Vân lại cởi dây thừng cho nàng. Ngẫm lại lúc ấy, cũng thật là khó xử. Khuôn mặt của Miêu Di không tự chủ được đỏ lên.

Tô Tịnh Như không chú ý tới sắc mặt của Miêu Di, chỉ là cầm điện thoại gọi cho Lâm Vân.

- Làm sao vậy Tĩnh Như?

Thấy Tô Tịnh Như lại để điện thoại xuống, Miêu Di liền hỏi.

- Hắn tắt điện thoại.

Tô Tịnh Như hơi thất vọng trả lời. Tuy tướng mạo của Lâm Vân bình thường, nhưng khí chất và hương vị tươi mát toát ra từ người hắn, khiến người khác rất khó quên.

- Tĩnh Như, chẳng lẽ em lại có ý gì với tên Lâm Vân kia sao?

Nhìn khuôn mặt thất vọng của Tô Tịnh Như, Miêu Di lo lắng hỏi.

- Làm sao có thể, biểu tỷ, chị cũng thật là.

- Ừ, cũng đúng.

Miêu Di cũng cảm thấy mình có chút đa tâm.

….

Lâm Vân chán đến chết ngồi ở đại sảnh của nhà ga Phần Giang chờ xe. Nhìn hiện tại mới là bảy giờ tối, còn hai tiếng rưỡi nữa mới có xe.

- Muốn chỗ ở trọ không?

Một cô gái xinh đẹp cầm một cái biển nhỏ đi tới trước mặt của Lâm Vân.

- Không cần, ta đang ngồi chờ xe lửa.

Lâm Vân ngửi thấy mùi gay gay phát ra từ cô gái, trong nội tâm có chút không thoải mái.

- Anh muốn đi xe lửa lúc mấy giờ?

Cô gái kia cũng không vì Lâm Vân từ chối mà buông tha cho mục tiêu của mình.

- Chín rưỡi.

Lâm Vân trả lời, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn quả thực không muốn nói chuyện với cô gái trang điểm đậm đặc này.

- Ai u, còn tận hai giờ nữa mới tới. Kỳ thực, anh cũng có thể tới nhà trọ của em nghỉ ngơi hai giờ a. Ngồi đợi ở chỗ này cũng quá nhàm chán chút. Nhà trọ chỗ em rất sạch sẽ, ở một giờ chỉ mất 10 nguyên mà thôi.

Lâm Vân vốn muốn tiếp tục từ chối, nhưng nghe nàng ta nói là nhà trọ sạch sẽ. Nghĩ thầm, tới đó ngủ hai tiếng cũng không tồi. Tối hôm qua chỉ ngủ được có hai ba tiếng, hơn nữa chờ ở chỗ này cũng quá ồn ào chút.

- Cũng tốt, bất quá ta chỉ ở đó ngủ hai tiếng mà thôi. Đến chín giờ rưỡi, ngươi phải gọi ta dậy đấy.

Lâm Vân nói.

- Không có vấn đề, anh đi theo em.

Nói tới đây, cô gái trang điểm đậm đặc này liền uốn éo cái mông đi trước.

Lâm Vân đi theo sau nàng, đột nhiên hắn cảm thấy mọi người nhìn mình có vẻ kỳ quái. Hắn hơi ngạc nhiên, nhìn lại đằng sau, cũng không có gì a. Mặc kệ bọn họ, tiếp tục đi theo cô gái kia.

- A…

Một cô gái trẻ tuổi nhìn bóng lưng của Lâm Vân liền kêu lên.

- Làm sao vậy, Tiểu Bình?

Một phụ nữ trung niên hỏi nàng.

- Dì cả, người vừa rồi cháu có quen. Hắn là chồng của một đồng nghiệp ở công ty cháu. Không nghĩ tới, hắn rõ ràng, rõ ràng…

Cô gái này che miệng lại, rất vất vả mới khôi phục lại thần sắc.

- A, Tiểu Bình, vậy thì lúc về cháu nhất định phải nói cho đồng nghiệp của cháu biết. Vì sao còn có loại nam nhân như vậy. Cho dù muốn chơi gái, cũng nên tới chỗ nào đó, chứ ở nhà ga, nơi thấp kém như vậy, hắn cũng…Đồng nghiệp của cháu có phải rất xấu không?

Phụ nữ trung niên khinh bỉ nói.

- Dì cả, dì nói hắn làm gì, hắn là tên tâm thần. Còn đồng nghiệp của cháu, cho dù nói là đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang cũng không đủ, sao có thể nói là xấu.

Cô gái tên Tiểu Bình trả lời. Trong lòng tự nhủ, gần đầy hình như Vũ Tích càng ngày càng xinh đẹp. Quả thực nói nàng ta là đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang cũng không đủ.

- Thật sự, cô ta đẹp như vậy sao có thể gả cho một tên hèn mọn như thế? Còn là một tên tâm thần? Bất quá cũng khó trách, tâm thần mới bỏ người vợ xinh đẹp ở nhà, tới nơi này chơi gái.

Nữ nhân trung niên kia nhận xét.

Cô gái Tiểu Bình này chính là đồng nghiệp Phương Bình của Vũ Tích. Hôm nay nàng cùng dì cả của nàng, dự định đi xe lửa tới Chiết Giang nghỉ ngơi. Không ngờ lại gặp Lâm Vân ở nhà ga.

- Đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang? Khẩu khí thật lớn.

Một cô gái đứng ở bên cạnh Phương Bình, nghe thấy vậy không khỏi phản bác một câu. Đứng cạnh cô gái kia còn có một thanh niên, y thấy thế không khỏi buồn cười. Muội muội của mình vừa nghe nói có người đẹp hơn nàng, liền không phục.

- Những lời ta nói chính là sự thật. Đồng nghiệp kia của ta rất đẹp, ít nhất nàng đẹp hơn ngươi.

Phương Bình thấy có người phản bác lời của mình, đương nhiên cũng không phục. Vẻ đẹp của Vũ Tích, đã được công nhận. Bất qua không thể không thừa nhận, cô gái phản bác nàng này, quả thực cũng rất đẹp. Nhưng ở trong mắt của Phương Bình, nàng ta còn kém xa Hàn Vũ Tích.

- Ta không tin, dù sao người ngươi nói không có ở đây, ngươi muốn nói thế nào mà chả được.

Cô gái xinh đẹp này hiển nhiên cho rằng, đồng nghiệp của Phương Bình không xinh hơn mình.

- Trong điện thoại di động của ta còn có hình của nàng ấy. Ngươi xem xem, có phải là xinh đẹp hơn ngươi không? Ta lừa ngươi làm gì?

Phương Bình thấy cô gái kia không tin lời mình, liền lấy ảnh chụp của Hàn Vũ Tích trên điện thoại ra.

Cô gái kia nhìn hình không nói gì, mà người thanh niên đứng bên cạnh nàng đã ngây dại, nhìn chằm chằm vào ảnh chụp của Hàn Vũ Tích trên điện thoại di động.

Việt

Chương 34: Nhà trọ gần nhà ga

- Thật là một nữ nhân xinh đẹp.

Cô gái vừa nhìn thấy ảnh chụp của Hàn Vũ Tích trên điện thoại di động, liền không nhịn được khen ngợi.

- Cái này tính là cái gì, nếu ngươi gặp nàng ấy ở ngoài đời, ngươi mới biết cái gì mới thực sự là xinh đẹp.

Phương Bình thấy cô gái kia đã chịu phục, không khỏi đắc ý nói.

Cô gái kia muốn phản bác lời của Phương Bình, nhưng ảnh chụp trên điện thoại di động quả thực rất đẹp. Tuy không tin Hàn Vũ Tích ở ngoài đời xinh đẹp hơn ảnh chụp, nhưng đã không còn hoài nghi lời của Phương Bình.

- Tiểu Bình, xe lửa đến Chiết Giang sắp khởi hành rồi, chúng ta mau lên xe thôi.

Phụ nữ trung niên nói với Phương Bình.

- Đợi một chút…

Thấy Phương Bình muốn rời đi, người thanh niên vội vàng ngăn lại.

Phương Bình kỳ quái nhìn người thanh niên, người thanh niên vội vàng nói:

- Cô nương không nên hiểu lầm. Ta gọi là Tần Thăng, đây là em gái của ta, Tần Nhạn. Không biết cô nương có thể cho ta số điện thoại liên lạc của nữ tử trong ảnh được không?

- Vì cái gì ta phải cho? Không được, ta không biết ngươi là ai. Mà ngươi muốn số điện thoại liên lạc của nàng ấy làm cái gì? Dì cả, chúng ta đi thôi.

Phương Bình nói xong, liền lôi kéo người phụ nữ trung niên rời đi.

- Ta cho ngươi mười nghìn nguyên, chỉ cần ngươi nói cho ta số điện thoại của nàng ấy.

Người thanh niên thấy Phương Bình muốn ly khai, vội vàng nói.

Phương Bình ngây ngẩn cả người. Một tháng làm việc của nàng chỉ có hơn ba nghìn nguyên, mười nghìn nguyên tương đương với ba tháng nàng làm việc vất vả a.

Thấy Phương Bình có ý động, người thanh niên liền lấy ra mười nghìn nguyên đưa cho Phương Bình. Phương Bình còn chưa nói gì, phụ nữ trung niên đã nhận lấy tiền.

- Dì cả, dì…

Phương Bình còn chưa dứt lời, đã bị dì cả của nàng cắt đứt.

- Điện thoại của đồng nghiệp Phương Bình không thể đưa cho ngươi…

Phụ nữ trung niên vừa nói ra lời này, đã khiến người thanh niên và Phương Bình đều sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, không cho số điện thoại, ngươi cầm tiền làm gì?

- Tuy nhiên, có thể cho ngươi biết công ty mà Tiểu Bình đang làm.

Lời này vừa nói ra, vài người ở đây đều không thể không bội phục sự khôn khéo của nàng.

Người thanh niên thì càng cao hứng, có địa chỉ công ty còn hơn có số điện thoại nhiều.

Phương Bình liền đưa danh thiếp cho người thanh niên, rồi tranh thủ lôi kéo dì cả rời đi. Mặc dù không có trực tiếp nói số điện thoại của Vũ Tích cho người này, nhưng chỉ vì mười nghìn nguyên, rõ ràng gián tiếp bán rẻ Vũ Tích. Trong nội tâm của Phương Bình có chút đắn đo.

- Không cần phải suy nghĩ nhiều. Đơn giản như vậy đã kiếm được mười nghìn nguyên, ngu gì không làm. Hơn nữa, cháu làm vậy cũng là đang trợ giúp đồng nghiệp kia của cháu. Dì thấy người thanh niên kia có vẻ đã thích đồng nghiệp của cháu. Hơn nữa gia cảnh của y nhất định là giàu có. Cháu ngẫm lại mà xem, chồng của đồng nghiệp cháu là hạng người gì? Chẳng những là người điên, còn ở nhà ga làm trò hè như vậy. Hừ! Loại người này, nên bảo đồng nghiệp của cháu nhanh chóng ly hôn với hắn. Lúc trở về công ty, cháu cứ kể hết chuyện này cho nàng ấy.

Người phụ nữ trung niên nhìn thấy Phương Bình có chút đau lòng, vội vàng khuyên nhủ.

- Ca ca, không phải anh vừa nhìn một bức ảnh trên điện thoại, liền thích cô gái trên ảnh chứ?

Cô gái tên Tần Nhạn hỏi.

- Anh thực sự thích nàng ấy, lần này là nghiêm túc.

Tần Thăng trả lời dứt khoát.

- Thôi đi, lần nào em chả nghe thấy là nghiêm túc. Kết quả? Không biết anh đã thay đổi bao nhiêu bạn gái rồi? Phỏng chừng, cộng lại cùng đủ lập một tiểu đoàn. Huống hồ, cô gái kia còn có chồng, cho dù anh thực sự nghiêm túc, gia đình của chúng ta sẽ đồng ý sao?Tuy nhiên, chắc em cũng không cần lo lắng, bởi vì anh chơi chán một tháng là vứt bỏ phải không?

Tần Nhan nhìn ông anh của mình, không tin tưởng nói.

Tần Thăng không trả lời. Trong lòng y thực sự nhìn trúng cô gái trong ảnh. Vô luận làm thế nào cũng phải truy cầu được cô gái tên là Vũ Tích kia. Huống chi, chồng của cô ấy còn là một người điên, còn ở nhà ga làm chuyện như vậy. Quả thực là phí phạm của trời.

…

Lâm Vân vừa cùng cô gái trang điểm đậm đặc kia vào nhà trọ mà nàng ta nói là sạch sẽ, liền cảm thấy không đúng. Ở trong này không những tối om, không khí không sạch sẽ, trên mắt đất còn vứt bừa bãi các loại đồ vật, hầu như không dính líu gì tới hai chữ ‘Sạch sẽ’.

Mấy cái phòng đóng chặt ở bên cạnh còn vang lên tiếng rên rỉ của con gái. Tuy Lâm Vân còn chưa trải qua chuyện này, nhưng vừa nghe hắn đã biết là thanh âm gì.

Lập tức hắn liền đoán ra được, mình bị lừa tới một ổ bán dâm. Lâm Vân biến sắc, muốn xoay người rời đi.

- Ngươi muốn đi đâu?

Hai tên thanh niên vạm vỡ chặn đường của Lâm Vân.

- Bọn súc sinh này, mau thả ta ra.

Lâm Vân còn đang định đánh ngã bọn chúng, thì nghe thấy tiếng của một cô gái kêu lên. Hắn liền biến sắc, không tiến tới mà lui về, trực tiếp chạy tới căn phòng có tiếng kêu cứu kia.

Thấy Lâm Vân lui trở về, cô gái trang điểm đậm đặc kia cười lạnh một tiếng, muốn ngăn hắn lại, đã bị Lâm Vân dùng một chân đá bay đi 3m. Hai tên thanh niên kia thấy thế lập tức đánh về phía của Lâm Vân. Lâm Vân cũng không nói nhảm, xuất ra hai cước.

Tốc độ và lực lượng của hai cước này, không phải hai tên thanh niên kia có thể chặn lại được. Hai người lập tức bị đá qua một bên, nửa ngày vẫn bất động.

“Ầm” một tiếng, Lâm Vân đã đá văng cánh cửa căn phòng.

Trong phòng có ba tên nam tử đã cởi bỏ áo, thậm chí còn có một tên đã cởi sạch y phục. Một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh thì bị trói ở trên ghế. Quần áo trên người nàng đã bị cởi hết, chỉ còn lại áo lót và quần ngắn. Phỏng chừng đây là do những người kia cố ý không cởi.

Mấy tên kia còn chưa kịp phản ứng, Lâm Vân đã tiến lên, dùng tay chân đấm đá, không hề lưu tình chút nào. Lập tức, cả căn phòng vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mấy tên kia đều bị Lâm Vân đánh cho ngã lăn xuống mặt đất. Căn bản đều không cơ hội hoàn thủ.

Còn cảm thấy chưa hết giận, Lâm Vân lại đá vào bộ hạ của mỗi tên vài cái. Phỏng chừng vài tên này từ nay về sau phải sống trên xe lăn, trải qua cuộc sống của thái giám.

Tiến lên cởi trói cho cô gái kia, rồi nói:

- Mặc quần áo vào đi.

Bên ngoài bỗng xuất hiện sáu bảy tên thanh niên xăm xổ đầy mình, cầm vũ khí trong tay.

Vài tên gia hỏa bị Lâm Vân đánh cho chết đi sống lại kia, lại bị Lâm Vân coi như là vũ khí ném ra ngoài. Khiến cho sáu bảy tên vừa tới bị đẩy lùi lại phía sau. Lâm Vân chậm rãi đi lên, đóng cửa phòng lại, tuy xung quanh đều là côn đồ cầm vũ khí, nhưng thần sắc của hắn vẫn rất bình tĩnh.

- Giết hắn cho ta, có gì ta phụ trách.

Một tên nam tử gầy như que củi đứng ở phía sau nói. Nhìn không ra tuổi thật của y, chỉ thấy khuôn mặt của y đầy u ám, khẳng định là do thường niên sống trong chỗ tối, ít đi ra ngoài ánh nắng mặt trời.

Mấy tên kia nghe tên gầy gò nói như vậy, lập tức vung vẩy vũ khí, đánh về phía của Lâm Vân.

## 34. Chương 35: Khiến Cho Người Ta Có Cảm Giác Không An Toàn.

Việc tu luyện của Lâm Vân, chủ yếu là pháp thuật và tinh lực. Còn về các chiêu thức võ thuật truyền thống, hắn cũng không đi sâu vào nghiên cứu. Đến khi hắn tu tới một sao thì càng không thèm để ý những chiêu thức võ thuật tầm thường này.

Chỉ là về sau nhìn thấy một bộ cước pháp và một bộ quyền pháp thấy không sai, mới dành chút thời gian học qua. Hắn không có chuyên tâm nghiên cứu chiêu thức, bởi vì nếu dùng những kỹ thuật đối kháng đơn giản này, để đối phó với Dị tộc hoặc thú nhân xâm lấn, chả khác gì người si nói mộng.

Những kỹ thuật này ở đại lục Thiên Hồng chưa từng dùng qua, không ngờ ở Địa Cầu, lại trở thành chiêu bài của mình. Hắn không khỏi âm thầm cười khổ.

Một bộ liên hoàn đá này của Lâm Vân, là mười tám cú đá, mỗi cú đá có ba mươi sáu chủng biến hóa. Nhưng Lâm Vân không có thi triển hết mười tám cú đá. Không phải do hắn không học hết được, mà bởi vì lúc hắn tìm được công pháp liên hoàn mười tám đá và tám mươi mốt trọng quyền, hắn đã là tu sĩ một sao.

Những chiêu thức võ thật này cho dù có lợi hại hơn nữa, nhưng đối mặt với Tinh cấp tu sĩ cũng chỉ là phù vân. Cho nên, Lâm Vân chỉ đơn giản học một phần, chả muốn học tiếp nữa. Tuy nhiên, khiến hắn không ngờ chính là, khi mình đến Địa Cầu, mấy chiêu thức mà mình coi thường kia lại trở thành bùa cứu mạng.

Đối mặt với mấy tên vô lại xông tới, Lâm Vân đương nhiên sẽ không khách khí. Dùng kinh nghiệm giết người và ma thú lúc trước, mấy tên này tuy có vẻ hung hẵn, nhưng Lâm Vân còn chưa để chúng vào mắt.

Chỉ cần nhìn tư thế xông tới của bọn chúng, là biết bọn chúng còn kém hơn mấy tên bắt cóc lần trước nhiều lắm. Cơ hồ, bọn này chưa từng học qua môn võ công nào, chỉ là cầm vũ khí dùng sức đánh tới.

Tuy lực lượng Tinh Vân còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đối phó với bọn chúng, Lâm Vân không cần phải sử dụng khí lực gì. Tiến lên một bước, nhảy vào giữa mấy tên kia, liên tục ra đòn, động tác nhẹ nhàng mà phiêu dật như cánh én vậy.

‘Ầm ầm’ vài tiếng, mấy tên lưu manh xông tới kia đều đánh rơi vũ khí, nằm vật xuống đất. Có hai người thấy tình hình không đúng, đang muốn chạy trốn.

Lâm Vân làm sao có thể thả những người này rời đi. Lại nhảy lên phía trước, tiếp tục là liên hoàn đá. Ngoại trừ cái tên gầy gò đứng ở phía sau kia, những người còn lại đã hoàn toàn bị Lâm Vân đánh ngã xuống đất. Nguyên một đám ôm tay ôm chân kêu lên rên rỉ.

Tên gầy còm kia thấy Lâm Vân lợi hại như vậy, biết là đã đá vào thiết bản, vội vàng xoay người định trốn. Nhưng đã bị Lâm Vân đá một cước vào lưng. Chỉ nghe một tiếng ‘Két’ vang lên, không cần nhìn cũng biết, eo của người này đã bị chặt đứt.

- Ngươi đừng mong chạy thoát.

Người nam tử gầy còm này cũng mạnh miệng, tuy đau nhưng vẫn còn nói ra lời uy hiếp.

- Ai nói ta muốn chạy?

Lâm Vân cười cười, tiến lên giẫm vào tay của y. Một tiếng xương gãy vang lên, những tên lưu manh nằm trên mặt đất, nhìn thấy vậy đều ngây ngẩn cả người. Trong lòng tự nhủ, người này ra tay thật độc ác, quả thực không coi bọn hắn ra cái gì.

Nhưng bọn chúng không biết rằng, Lâm Vân đã tận lực khiến mình hòa nhập với thế giới này. Chỉ cần không phải đặc biệt mạo phạm hắn, hắn cũng không muốn giết người. Nhưng có một số quan điểm đã thấm vào máu của hắn, làm sao có thể bị đồng hóa nhanh như vậy.

Huống hồ, những người này còn không biết đã giết hại bao nhiêu cô gái vô tội, hủy diệt bao nhiêu gia đình hạnh phúc? Đối với Lâm Vân mà nói, bọn chúng chính là chết cũng chưa hết tội. Hắn đã tận lực khắc chế mình không nên tùy tiện giết người.

Cửa phòng mở ra, cô gái kia đã mặc xong quần áo, mang theo túi du lịch đi ra ngoài. Khóe mắt nàng vẫn còn nước mắt, chứng tỏ nàng còn rất sợ hãi.

- Đã không có việc gì , chúng ta đi thôi.

Lâm Vân nói với cô gái kia.

- Ừ, cảm ơn anh đã cứu em…

Cô gái kia còn đang muốn nói thêm, đã bị tiếng động ầm ỹ từ bên ngoài ngắt lời.

Ba bốn người cảnh sát đi vào. Đằng sau còn có một cô gái trang điểm đậm đặc. Chính là cô ả mang Lâm Vân tới đây. Tuy nhiên hiện tại trên khuôn mặt của ả lại có một vết thâm tím.

Nhìn thấy cảnh sát rõ ràng đi theo cô ả kia đi vào, trong nội tâm của Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Quả nhiên là cùng một giuộc. Cô gái bị bắt cóc kia đứng sau lưng của Lâm Vân, phỏng chứng nàng cũng đoán ra, nàng khẩn trương nắm lấy quần áo của Lâm Vân, không dám buông ra.

- Lợi cảnh quan, chính là tên này. Hắn đến chỗ của ta ở, lại còn muốn ta gọi môt gái \*\* tới cho hắn giải quyết. Chúng ta chính là làm việc buôn bán đứng đắn, nơi nào có gái \*\*. Ta liền nói nơi này không phục vụ chuyện ấy, thật không ngờ, hắn lại đánh ta như vậy.

Cô ả kia vừa vào, liền chỉ thẳng vào Lâm Vân, tố khổ với một người cảnh sát.

Phỏng chừng, hiện tại cô ả còn không biết mấy tên lưu manh kia đã nằm vật xuống đất. Nếu biết rồi, không biết cô ả có cảm tưởng thế nào?

Nhìn nhiều người nằm ngã xuống mặt đất như vậy, mà toàn bộ đều là thanh niên vạm vỡ, vài tên cảnh sát liền biết người thanh niên đứng trước mặt này khẳng định không phải là người tầm thường.

- Trước đưa hắn về…

Lợi cảnh quan còn chưa nói hết lời, Lâm Vân đã đi tới, tát vào mặt cô ả kia hai cái.

Kêu to một tiếng, cô ả kia liền bị đánh bay ra xa, nhổ ra vài cái răng, miệng tràn đầy là máu. Tuy Lâm Vân không thích đánh nữ nhân, nhưng cô ả này, thực sự không tính là một nữ nhân.

Thấy Lâm Vân dám kiêu ngạo như vậy, vài tên cảnh sát lập tức muốn móc súng.

Lâm Vân tiến lên một bước, bắt lấy tay của Lợi cảnh quan, cười lạnh nói:

- Đừng vội rút súng, hôm nay ta cũng không muốn đánh các ngươi. Những kẻ mặc đồng phục cảnh sát như các ngươi, tự nhiên sẽ có người tới thu thập.

Vài tên cảnh sát còn chưa phản ứng, đã nhìn thấy Lâm Vân lấy điện thoại di động từ trong túi ra. Hắn nhìn điện thoại vẫn còn trong trạng thái tắt nguồn, liền mở nguồn, trực tiếp gọi điện thoại cho Diệp Vũ Phong. Hiện tại trong điện thoại của hắn chỉ có ba số danh bạ, nên không mất công tìm.

- Diệp bí thư, là ta, Lâm Vân, ừ, không cần phải khách khí. Là như vậy, ở gần nhà ga rõ ràng có một ổ chuyên bắt cóc con gái, còn lừa gạt lữ khách đi vào nghỉ ngơi rồi cướp bóc. A, hiện tại ta đang bị mấy tên cảnh sát ngăn cản…

Lâm Vân cúp điện thoại, giống như cười mà không phải cười nhìn Lợi cảnh quan.

Vài tên cảnh sát nghe Lâm Vân nói chuyện điện thoại, liền cảm thấy không tốt. Tuy không biết vị Diệp bí thư mà người thanh niên này nói là ai, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy không ổn. Không biết có vị bí thư nào là họ Diệp? Chính đang cân nhắc, đột nhiên điện thoại trong người rung chuông.

- Cục trưởng…

Lợi cảnh quan vừa mới nhấc điện thoại lên nghe, đã thấy tiếng rít gào của cục trưởng vang lên. Vị Lợi cảnh quan này liền biết mình xong đời rồi.

Vừa để điện thoại xuống không được bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng xe cảnh sát tới. Một cảnh quan trung niên bước nhanh xuống xe cảnh sát, trông thấy Lâm Vân đứng ở bên trong, lập tức đi tới. Không thèm để ý tới mấy kẻ lưu manh nằm la liệt dưới đất.

- Ta là Khâu Sinh thuộc cục cảnh sát thành phố. Xin hỏi ngài có phải Lâm tiên sinh?

Người cảnh sát trung niên cẩn thận hỏi.

- Không sai. Hiện tại ta muốn rời đi, việc ở nơi này liền giao cho ngươi giải quyết. Tuy ta chỉ là một người dân thường, nhưng xung quanh nhà ga này thật là rối loại. Loại chuyện như vậy cũng có thể phát sinh, làm cho người ta không có cảm giác an toàn.

Lâm Vân thản nhiên nói.

Nghe Lâm Vân nói như vậy, ngoại trừ Khâu Sinh ra, những người còn lại đều âm thầm khinh bỉ. Ngươi còn cảm giác không an toàn? Hình như những người nằm ở dưới đất này đều do ngươi làm a.

- Vâng, Lâm tiên sinh đi thong thả. Đây là danh thiếp của ta, nếu như từ nay về sau tiên sinh có chuyện gì có thể trực tiếp gọi điện cho ta.

Nói xong, y liền đưa danh thiếp cho Lâm Vân.

Lâm Vân tiếp nhận danh thiếp, gật gật đầu, mang theo cô gái được cứu lúc trước kia rời đi.

Người cảnh sát trung niên thấy Lâm Vân đã rời đi, liền lạnh lùng nhìn về phía của Lợi cảnh quan:

- Lợi Đại Hải, gan ngươi đúng là lớn. Rõ ràng khiến trị an của nhà ga trở thành như vậy. Ta cũng không nhiều lời, chính ngươi cũng biết hậu quả như thế nào.

Khâu Sinh nói xong, liền ra lệnh cho thuộc cấp:

- Mau cởi bỏ trang phục cảnh sát của mấy người này, rồi mang đi tra khảo. Lại gọi một chiếc xe cứu thương tới.

- Khâu sở…

Lợi Đại Hải còn chưa nói hết lời, đã bị Khâu Sinh khoát tay chặn lại.

- Ngươi làm bại hoại danh tiếng của cảnh sát, làm đồng nghiệp với người đúng là sự sỉ nhục đối với ta.

Vứt xuống những lời này, Khâu Sinh liền mặc kệ Lợi Đại Hải bị áp giải đi.

## 35. Chương 36: Hắn Cần, Thì Mình Cũng Có Thể Cho Hắn

Mang theo cô gái kia ra khỏi phòng trọ, Lâm Vân mới phát hiện ra đã là 10h, mình bỏ lỡ chuyến xe rồi.

Nhưng Lâm Vân cũng không có ảo não, ngày mai đi cũng không sao. Đột nhiên nghĩ tới, hôm nay đã là thứ năm, nếu mà tới Tô Nam, chủ nhật còn phải trở về giúp Diệp lão ca chữa bệnh. Còn không bằng ở lại chữa khỏi bệnh cho ông ấy rồi hẵng đi.

- Đại ca, cảm ơn anh đã cứu em…

Cô gái vừa đi ra liền nói lời cảm ơn với Lâm Vân.

Lâm Vân đánh giá nàng một chút, khuôn mặt thanh tú, lông mi dài nhỏ, thật là một cô nàng xinh đẹp. Nàng mặc một bộ quần áo rẻ tiền, chứng tỏ gia đình không giàu có gì cho lắm. Nhưng đột nhiên nghĩ tới áo lót của nàng cũng có màu hồng phấn, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ hiện tại, các cô gái đều thích mặc áo lót màu hồng phấn sao?

- Không có gì, mà vì sao em lại bị bắt vào đây vậy?

Lâm Vân có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ là bị bắt cóc?

- Em vừa mới tốt nghiệp, vốn một tháng nữa mới lấy bằng. Mà ở Đàm Châu, quê em có một xí nghiệp muốn em tới phỏng vấn. Hiện tại rất khó xin việc làm, nên em đã đồng ý. Đang định lúc 8h bắt xe lửa về quê, thì có một cô gái tới hỏi đi đâu, em liền nói thật. Sau đó cô ta nói, phải 20 phút nữa mới có xe đi Đàm Châu, bây giờ còn có chỗ ngồi, giá vẻ lại rất rẻ, em liền đi cùng nàng mua vé. Không ngờ….

Cô gái không nói tiếp nữa, nhưng Lâm Vân đã rõ câu chuyện.

Lâm Vân thở dài một hơi. Chuyện này hắn đã nhìn thấy mãi trên báo. Thật không ngờ hôm nay lại gặp phải. Không chỉ nói là sinh viên mới tốt nghiệp, cho dù là mình cũng bị bọn chúng lừa gạt.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa, anh cũng bị bọn chúng lừa đi, vừa vặn cứu được em. Hiện tại chắc cũng không có chuyến nào về quê của em nữa. Em học ở trường nào? Nếu không để anh đưa em về trường học. Về chuyện tìm công việc thì sau này chậm rãi tính tiếp. Anh cũng là người mới đi làm, không nên gấp gáp, kiểu gì cũng có cơ hội mà thôi.

Lâm Vân nói lời an ủi nàng.

- Em gọi là Ninh Vi, là sinh viên ngành tiếp thị của của học viện Kinh Mậu, Phần Giang. Đại ca, anh cũng là vừa tốt nghiệp à?

Cô gái thanh tú này nghe Lâm Vân nói vậy, một lúc sau mới chậm rãi giới thiệu.

- Không, anh tốt nghiệp đã lâu rồi, mà gọi anh là Lâm Vân là được.

Lâm Vân bỗng nhớ tới ngôi trường của hắn ở đại lục Thiên Hồng.

Nhìn ánh mắt của Lâm Vân có chút rời rạc, vừa thâm thúy, vừa u buồn, Ninh Viên có chút rung động. Thật là một đôi mắt thành thục à! Mình cũng đã gặp nhiều nam sinh viên, nhưng chưa thấy ai có ánh mắt như vậy. Vị đại ca kia chắc chắn có nhiều chuyện xưa trong người.

- Ký túc xá sinh viên của học viện Kinh Mậu cách nội thành mấy giờ đi bộ liền. Hiện tại đã sắp 11h đêm, chờ đến trường học phỏng chừng đã là 2,3 h sáng. Còn không bằng ở lại nhà ga chờ a.

Ninh Vi thấy Lâm Vân thẫn thờ, liền nói.

- A, nếu không em đến nhà anh ngủ.

Lâm Vân phục hồi tinh thần, thuận miệng nói ra. Bất quá, vừa nói ra lời này, hắn liền cảm thấy lời này có vấn đề. Một là hiện tại hắn còn chưa có chỗ ở. Thứ hai là cho dù hắn đã có chỗ ở, nhưng lại tùy tiện gọi một cô gái tới nhà mình ngủ, cũng không phải tốt lắm. Chỉ sợ cô gái sẽ hiểu lầm gì đó.

- Vậy cũng được. Cảm ơn Lâm đại ca.

Không ngờ, Ninh Vi lại không do dự đồng ý.

Lâm Vân có chút xấu hổ. Nên giải thích với Ninh Vi như thế nào bây giờ? Nếu lại nói mình không có chỗ ở, khẳng định Ninh Vi sẽ cho rằng mình muốn thay đổi chủ ý, không muốn cho nàng ở nhà hắn.

- Làm sao vậy? Lâm đại ca.

Ninh Vi thấy Lâm Vân im lặng không nói, liền hỏi.

- A, anh đang suy nghĩ có nên gọi trước cho vợ anh thông báo một tiếng hay không.

Lâm Vân đành phải lôi vợ của mình ra.

- A, Lâm đại ca, anh đã kết hôn rồi à?

Ninh Vi nghe thấy Lâm Vân nói vậy, trong nội tâm rõ ràng có chút thất vọng. Nàng vốn có hảo cảm với Lâm đại ca vì hắn đã cứu mình. Hơn nữa, khi ở bên cạnh hắn, nàng cảm thấy trong nội tâm rất bình tĩnh. Huống hồ, hắn đã xem qua thân thể của nàng, nên nàng luôn giữ lại một chút ý tứ.

- Ừ, anh đã kết hôn nhiều năm, hiện tại…

Lâm Vân đang định nói hiện tại đã ly hôn. Nhưng lập tức ngừng lại. Nếu nói đã ly hôn, nói không chừng cô gái này còn muốn tới nhà mình ở.

- Lâm đại ca, em ở nhà ga qua đêm vậy. Vạn nhất trở về nhà anh, vợ anh lại hiểu lầm thì không tốt.

Tâm tình của Ninh Vi có chút thấp.

Tuy thấy Ninh Vi không vui, nhưng Lâm Vân đương nhiên sẽ không ngốc tới nỗi muốn mời nàng tới nhà mình ngủ. Đột nhiên hắn nghĩ tới Lục Dươc, nếu không đêm nay tới chỗ Lão Yêu ngủ một đêm. Ngày mai vừa vặn gọi cho Diệp lão ca đến Mỹ Châu để mình chữa bệnh. Chữa bệnh xong mình có thể đi Phụng Tân.

Lâm Vân vừa nghĩ tới đây, điện thoại trong tay bỗng rung lên. Vừa mở ra nhìn, là số của Lão Yêu. Không nghĩ tới, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới.

- Lão Yêu, đang muốn gọi cho ngươi, không nghĩ tới ngươi đã gọi điện cho ta rồi. Có chuyện gì không?

Lâm Vân nghe điện thoại.

- À, vừa rồi Diệp bí thư có gọi cho ta. Nói rằng ngươi ở nhà ga gặp chuyện không vui.

Lục Dược cười hì hì nói.

- Ừm, chuyện này đợi lát nữa nói sau. Ta lập tức tới chỗ ngươi ngủ một đêm. Ách, ta còn dẫn theo một cô gái tới, nhớ chuẩn bị sẵn một căn phòng nhé.

Lâm Vân nói xong, còn chưa đợi Lục Dược trả lời, đã cúp điện thoại.

Lục Dược cầm điện thoại trong tay, sững sờ. Trong lòng tự nhủ, còn mang con gái tới khách sạn thuê phòng. Không nghĩ tới tên Lâm Vân này, lại phong lưu như vậy, thật là nhìn không ra. Muốn ngủ với gái thì nói sớm với Lão Yêu ta một tiếng, cần gì phải đi ra ngoài tìm ai. Người này thiệt là.

Ninh Vi cũng sững sờ nhìn xem Lâm Vân. Chẳng lẽ hắn muốn mang ta đi thuê phòng, không phải hắn muốn làm cái kia a? Vừa rồi hắn đi tới nhà trọ, có phải hay không cũng là đi tìm nữ nhân? Cái này, mình nên làm sao bây giờ?

- Đi thôi, anh đã tìm được chỗ ngủ rồi, chúng ta đi luôn bây giờ.

Lâm Vân thấy Ninh Vi còn ngẩn người, liền cầm hộ nàng bọc hành lý.

Thấy Lâm Vân đã đi trước, Ninh Vi đành phải đi theo phía sau, vừa đi đường vừa suy nghĩ liên miên. Thậm chí khi đã ngồi lên taxi, nàng còn sững sờ.

“ Nếu Lâm đại ca thật sự muốn làm chuyện ấy, thì mình phải làm sao bây giờ? Ngẩng đầu nhìn Lâm Vân ngồi ở phía trước, trong lòng tự nhủ, có phải hắn đang có nhu cầu, liền một chỗ như nhà ga kia, hắn cũng muốn. Chẳng lẽ quan hệ của Lâm đại ca với vợ không tốt?”

Nhưng từ trên người của Lâm Vân toát ra một hương vị tươi mát, khiến cho Ninh Vi không có một chút ấn tượng xấu nào với vị Lâm đại ca này. Ngược lại, nàng rất yêu mến ở cùng một chỗ với hắn.

Người con gái nào chả muốn tìm một người bạn trai mà mình thích? Nếu không phải nhờ Lâm đại ca cứu mình, phỏng chừng mình đã vạn kiếp bất phục rồi. Đã có chút yêu mến hắn, vậy thì mình cho hắn cũng được. Coi như là báo đáp hắn.

Ninh Vi nghĩ tới đây, sắc mặt trở nên mặt hồng hào. Chẳng lẽ thật muốn ngủ với Lâm đại ca sao? Chính là hai người quen biết mới có mấy tiếng mà thôi. Vạn nhất, mình tùy tiện đồng ý, Lâm đại ca có thể hay không nghĩ mình là một nữ nhân xấu?

- Còn ngồi ở đấy làm gì, đến nơi rồi, xuống xe đi.

Ninh Vi còn lo nghĩ được mất, Lâm Vân đã gọi nàng.

Ninh Vi lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt trở nên đỏ bừng, vội vàng đi xuống xe.

## 36. Chương 37: Chị Đã Ly Hôn Rồi?

- A, đây là nhà hàng quốc tế Mỹ Châu?

Ninh Vi vừa tới nơi đã bị kinh trụ.

Lục Dược đang đứng ở cửa ra vào của nhà hàng. Y trông thấy Lâm Vân quả nhiên mang theo một cô gái xinh xắn tới. Dùng ánh mắt lõi đời của Lục Dược, chỉ biết đó là một cô gái không có nhiều kinh nghiệm cuộc sống. Khóe miệng y liền lộ ra vẻ mỉm cười, âm thầm bội phục ánh mắt của Lâm Vân.

- Hai ngày này đang nghĩ tới ngươi, không ngờ ngươi lại tới. Vì sao muộn như vậy mới tới? Ăn cơm chưa? Chưa ăn thì đi ăn luôn một thể. Ta đã gọi món ăn rồi.

Lục Dược đi ra chào đón.

- Đây là bằng hữu của ta, Lục Dược, hay còn gọi là Lão Yêu.

Lâm Vân giới thiệu Lục Dược cho Ninh Vi.

- Chào Lục đại ca, em là Ninh Vi, là sinh viên của học viện Kinh Mậu.

Ninh Vi đi tới phía trước chào hỏi Lục Dược.

- Chào em, ha ha, ánh mắt của Lâm lão đệ thật không sai. Ninh cô nương quả thật là xinh đẹp, khả ái.

Lục Dược khen tặng. Trong lòng tự nhủ, còn là một sinh viên nữa.

Lâm Vân ngạc nhiên, Ninh Vi lớn lên xấu hay đẹp thì liên quan gì tới ta đâu? Liền nói thẳng:

- Lão Yêu, gian phòng chắc đã chuẩn bị rồi nhỉ. Ngươi để cho Ninh Vi đi lên trước cất đồ đạc đi.

- A, vẫn là gian phòng ngươi ở lần trước. Các ngươi ở chung à?

Lục Dược cố ý nói.

Nghe Lục Dược nói vậy, Ninh Vi đỏ mặt cúi đầu, hai tay không ngừng xoắn vào nhau. Trong nội tâm thầm than, quả nhiên Lâm đại ca muốn ngủ cùng mình. Trong lòng tuy đã ngầm đồng ý, nhưng vẫn có chút khổ sở.

- Ngươi nghĩ đi đâu thế Lão Yêu. Chỉ vì đêm nay Ninh Vi không có chỗ ở, cho nên ta mới muốn nhờ ngươi để lại cho nàng ấy một căn phòng nghỉ ngơi mà thôi. Vì sao phải ở cùng phòng rồi?

Lâm Vân liền hiểu biểu lộ kỳ quái của Lục Dược lúc trước. Người này đúng là hèn mọn bỉ ổi. Chẳng lẽ cứ mang con gái tới nơi này là muốn ngủ cùng à?

Chẳng những là Lục Dược biểu hiện xấu hổ, mà ngay cả Ninh Vi nghe thấy Lâm Vân nói vậy, mặt liền đỏ. Thật không ngờ là mình đã hiểu lầm Lâm Vân. Chính mình còn chuẩn bị xong làm việc đấy với hắn. Nếu như Lâm Vân biết mình suy nghĩ như vậy, chắc mắc cỡ muốn chết quá. Trong lòng có chút thở phào, lại có chút thất vọng.

Lục Dược là ai, nhìn sắc mặt và cử chỉ vừa rồi của Ninh Vi là liền hiểu. Vội vàng cười ha hả sai nhân viên dẫn Ninh Vi tới phòng ở đã chuẩn bị trước. Lúc này Lâm Vân mới kể lại chuyện xảy ra ở nhà ga cho Lục Dược. Lục Dược liền minh bạch vì sao Diệp bí thư lại vội vàng gọi điện thoại cho mình như vậy. Nguyên lại là y sợ Lâm Vân tức giận.

Mấy người ăn xong cơm thì đã không còn sớm. Tối hôm qua, Lâm Vân ở chỗ Hàn Vũ Tích tuy ngủ rất ngon, nhưng do thời gian ngủ quá ít, cho nên sau khi ăn xong cơm liền nằm xuống giường ngủ.

Buổi sáng, Lâm Vân dậy không quá muốn. Bởi vì tối hôm qua, Lục Dược nói cho hắn, bảo hắn hôm nay gọi điện cho Diệp Sở Thiên. Gọi ông ta tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu để Lâm Vân trợ giúp chữa bệnh.

- Chào buổi sáng, Lâm đại ca.

Lâm Vân vừa mới ra cửa đã thấy Lục Dược và Ninh Vi đang đứng chờ hắn.

- Xuống ăn cơm.

Lục Dược liền mời hắn xuống ăn cơm sáng.

Ba ngươi ăn no nê xong, Lâm Vân nhìn Ninh Vi hỏi:

- Hôm nay, em còn muốn về quê xin việc không?

- Không đi, bọn họ bảo hôm nay là hạn cuối cùng. Cho dù hiện tại em trở về cũng không kịp rồi.

Ninh Vi uể oải nói.

- Em đang muốn tìm việc làm?

Lục Dược nghe Lâm Vân nói vậy liền nhìn sang Ninh Vi.

- Em học ngành tiếp thị thị trường, chỉ cần có một công việc liên quan đến tiếp thị là được

Ninh Vi một bên trả lời Lục Dược, một bên còn đang suy nghĩ nên trở về trường học, hay là nên đi tới chợ việc làm tìm thử xem.

- Nếu em không ngại, có thể đến công ty của anh làm. Đây là danh thiếp của anh.

Lục Dược đưa một tờ danh thiếp cho Ninh Vi.

- A, ngài chính là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải Hồng Kong, mà mọi người vẫn xưng là thần tài Lão Yêu sao? A, thực xin lỗi.

Ninh Vi nhận lấy danh thiếp, vừa nhìn liền lập tức kích động đứng lên nói.

- Người ta gọi anh là Lão Yêu là không sai. Nhưng hai chữ ‘Thần tài’ thì không dám nhân. Còn khối người nhiều tiền hơn anh mà.

Lục Dược vội vàng khiêm tốn nói.

- Tốt lắm, vậy thì Ninh Vi không cần lo lắng về công việc nữa. Lão Yêu đã mở miệng, thì việc này không phải là đơn giản sao?

Lâm Vân biết thân phận của Lục Dược, nhưng hắn không biết Lục Dược tới Phần Giang làm cái gì, mà một mực ở trong nhà hàng này. Mà hắn cũng không muốn hỏi chuyện đời tư của người khác.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc nhờ Lão Yêu tìm việc làm hộ mình. Muốn làm bằng hữu, thì nên ít nhờ cậy. Nếu ngay cả công tác của mình đều muốn tới công ty của y làm, đây tuyệt đối không phải là điều Lâm Vân muốn.

- Vậy thì cảm ơn Lục đại ca, còn có, cảm ơn Lâm đại ca.

Ninh Vi thật vất vả mới bình phục lại tâm tình kích động. Thật không ngờ, mính có thể ngồi cùng một chỗ với ‘Thần tài’ Lão Yêu ăn cơm. Nhân sinh thật là thay đổi thất thường a.

- Đã gọi điện thoại cho Diệp lão ca chưa?

Cơm nước xong, Lâm Vân liền hỏi Lục Dược.

- Đã gọi rồi, phỏng chừng một lát nữa là tới. Có thêm vợ chồng Diệp bí thư đi cùng.

Lục Dược cũng không dám gọi trực tiếp Diệp Sở Thiên là Diệp lão ca.

Lâm Vân vừa muốn nói chuyện, điện thoại của Lục Dược đã kêu lên.

Lục Dược nhận điện thoại, nói với Lâm Vân:

- Bọn họ đã tới.

……

- Vũ Tích tỷ, cả ngày hôm qua đi làm chị cứ thất thần vậy? Có phải do thức khuya quá không? Dù sao hôm nay cũng được nghỉ, chị có muốn đi ra ngoài chơi không?

Mỹ Na thấy Hàn Vũ Tích từ hôm qua tới giờ toàn ngồi ngẩn người, tuy nàng mơ hồ đoán được điều gì đó, nhưng vẫn mở miệng an ủi.

Hàn Vũ Tích còn chưa trả lời, đã nghe thấy tiếng đập cửa bình bịch. Mỹ Na vừa mới mở cửa, chỉ nghe thấy tiếng hưng phấn của Vũ Đình:

- Tỷ tỷ, Mỹ Na, được nghỉ 5 ngày, chúng ta đi Hoàng Sơn chơi đi.

- Ý kiến hay. Chị đang thương lượng với Vũ Tích tỷ nên đi nơi nào chơi đây.

Mỹ Na nghe thấy Vũ Đình đề nghị như vây, cũng rất cao hứng.

- Tỷ tỷ, cho em mượn cái áo gió màu xanh lam nhé.

Vũ Đình nói xong liền vọt tới phòng của Vũ Tích. Hàn Vũ Tích thậm chí còn chưa kịp nói lời nào. Không khỏi lắc đầu, đứa nhỏ này cũng thật là.

- Vũ Tích tỷ, cùng đi chứ, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Cứ ở trong nhà buồn bực làm gì. Lần này được nghỉ 5 ngày cơ mà.

Mỹ Na còn đang khuyên Hàn Vũ Tích đi chơi cùng các nàng.

- A, tỷ tỷ, chị đã ly hôn rồi à?

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng kêu to của Vũ Đình.

Khuôn mặt Hàn Vũ Tích đột nhiên trở nên trắng bệch, lập tức xông vào gian phòng, giật lấy tờ ly hôn trong tay của muội muội.

- Làm sao vậy, tỷ tỷ, ly hôn là chuyện tốt a. Vì sao chị không nói với em. Em muốn đi nói với người trong nhà a, để cho mọi người trong nhà cũng cao hứng.

Hàn Vũ Đình tựa hồ rất kinh ngạc với biểu hiện của bà chị.

Hàn Vũ Tích lập tức nói:

- Không cho phép nói ra.

Nàng đã rất thất vọng với những người trong gia đình rồi. Lúc trước, chính do những ông chú ông bác kia, vì lợi ích của gia tộc, mà tùy tiện gả nàng cho một tên hoàn khố bị vứt bỏ. Những năm gần đây, bọn họ còn mặc kệ mình sống chết, cũng không có người hỏi han qua. Nếu không phải còn có muội muội thường xuyên lui tới, nàng cơ hồ đều muốn quên hết bọn họ.

- Tỷ tỷ, lần trước em ở nhà còn nghe thấy vài ông bác nói tới việc ly hôn của chị. Hình như có một người con trai của phó thị trưởng thành phố Phần Giang nào đó vừa ý chị. Chị…

Hàn Vũ Đình còn chưa nói hết lời, đã thấy sắc mặt của tỷ tỷ trở nên băng hàn. Tranh thủ thời gian câm miệng.

## 37. Chương 38: Thần Nhân

Lâm Vân lau lau mồ hôi trên mặt. Tuy trợ giúp Diệp Sở Thiên trị bệnh ung thư gan khiến cho hắn tốn không ít lực lượng Tinh Vân, nhưng so với việc tăng cường kinh mạch cho Hàn Vũ Tích, thì nhẹ nhàng hơn nhiều.

Thu hồi kim châm, trong lòng Lâm Vân tự nhủ, dùng kim châm chữa bệnh cũng không tệ lắm. Các tế bào ung thư trong cơ thể Diệp Sở Thiên đều đã bị mình dùng kim châm chặn mất sinh cơ. Chỉ cần qua mấy ngày sau, các tế bào ung thư trong cơ thể của Diệp Sở Thiên sẽ bị chết hết. Cuối cùng biến thành tạp chất bài xuất ra ngoài cơ thể. Mình chỉ cần cho ông ta uống thêm vài thang thuốc là đủ.

- Lâm lão đệ, không phải đệ đã chữa xong bệnh cho ta rồi chứ?

Diệp Sở Thiên thấy Lâm Vân rút ra kim châm, không khỏi ngạc nhiên hỏi.

- Không sai, bệnh của lão ca hẳn là đã tốt. Lão ca chỉ cần uống thêm vài thang thuốc là ổn rồi. Chẳng lẽ lão ca còn chưa cảm giác gì sao?

Lâm Vân nhìn Diệp Sở Thiên hỏi.

- Ta chỉ cảm thấy lúc đệ đâm kim châm vào người, toàn thân đều cảm thấy ngứa ngứa. Sau đó lại giống như có một ngọn núi lửa đang bốc cháy trong người. Nhưng kỳ quái chính là, ta không cảm thấy có chút đau đớn nào.

Diệp Sở Thiên nói xong, liền thử đứng lên.

Ngây lập tức, khuôn mặt của ông ta hiện lên vẻ kinh hỉ. Vốn cảm giác đau đớn toàn thân lúc trước đã không còn. Thân thể trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ bệnh của mình đã khỏi? Không ngờ trên thế giới lại có y thuật thần kỳ như vậy. Đây quả thưc không thể gọi là y thuật, mà nên gọi là thần thuật.

- Lâm lão đệ, hiện tại ta cảm thấy thân thể rất tốt. Đệ quả thật là thần nhân a. Nói thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới bệnh của ta có thể khỏi. Ta chỉ là nhìn thấy đệ nói rất thoải mái, mới cho đệ thử xem. Thật không ngờ. Đúng là thần nhân, thần nhân.

Diệp Sở Thiên kích động nói.

Thế giới này lại có y thuật lợi hại như vậy? May mắn là ngày đó mình quen biết được hắn. Cũng không phải ông ta sợ chết, nhưng nếu có thể không chết, ai lại nguyện ý đi tìm cái chết? Hơn nữa, lúc còn sống còn có thể quen biết một nhân vật thần kỳ như Lâm Vân, ông ta đã thấy mình rất may mắn.

- Còn mong Diệp lão ca giữ bí mật về chuyện ta biết y thuật.

Lâm Vân mỉm cười nói với Diệp Sở Thiên. Hắn không muốn tuyệt kỹ của mình bị truyền đi ra ngoài, nếu ai cũng biết, sau này hắn đừng mong có một ngày bình tĩnh sinh sống. Nói gì tới chuyện tu luyện.

Diệp Sở Thiên nghe vậy liền sững sờ. Lập tức hiểu ý của lâm Vân, hẳn là do hắn không thích nổi danh. Cũng là, một cao nhân ẩn dật như hắn, cần gì phải quan tâm một ít hư danh của thế tục. Ông ta liền nói:

- Ta sẽ giữ bí mật. Lâm lão đệ, mạng già của ta được đệ kéo về, hôm nay không say không về.

Lâm Vân khoát khoát tay nói ra:

- Diệp lão ca, huynh muốn uống rượu thì đợi ba tháng sau mới được uống. Ta sẽ cho huynh vài thang thuốc, huynh uống hai tuần, lại nghỉ ngơi một thời gian ngắn, bệnh tình liền tốt.

- Vậy thì ta nghe lão đệ.

Thanh âm của Diệp Sở Thiên rất to, có thể thấy tâm tình của ông ta hiện tại rất tốt.

Lục Dược và vợ chồng Diệp Vũ Phong ở ngoài cửa nghe thấy tiếng nói chuyện to rõ của Diệp Sở Thiên, đều thở phào nhẹ nhõm. Trước kia, tuy để cho Lâm Vân chữa bệnh là nghĩ đem ngựa chết thành ngựa sống. Đây là chuyện mà Diệp Vũ Phong cũng rất bất đắc dĩ. Hiện tại nghe thấy thanh âm tràn đầy khí lực của phụ thân, chỉ biết, cho dù cha mình chưa chữa khỏi hết bệnh, nhưng khẳng định đã tốt hơn lúc trước.

Lâm Vân mở cửa, Lục Dược và vợ chồng Diệp Vũ Phong lo lắng đứng ở cửa ra vào.

- Cha, cha làm sao rồi?

Vợ chồng Diệp Vũ Phong đồng thời hỏi Diệp Sở Thiên. Chứng tỏ trong lòng họ vẫn còn lo lắng.

- Ha ha, Lâm lão đệ thật sự là thần nhân. Bệnh của cha đã chữa khỏi hoàn toàn. Kỳ nhân, kỳ nhân a.

Đến tận bây giờ, Diệp Sở Thiên còn chưa tin mình đã khỏi bệnh. Nhưng trên người đã không còn cảm giác đau đớn hay không thoải mái như trước, không khỏi tin hoàn toàn.

Mấy người đứng ở cửa đều há hốc mồm. Không ai tin đây là thật. Bọn họ chỉ nghĩ, cho dù Lâm Vân có thể nhìn ra bệnh của Diệp Sở Thiên, nhưng nhiều nhất là trợ giúp ông ấy giảm bớt sự đau khổ của căn bệnh mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Sở Phong muốn dẫn cha mình tới nhờ Lâm Vân trị liệu.

Nhưng thật không ngờ, Lâm Vân không những chữa khỏi bệnh cho phụ thân, hơn nữa còn nhanh chóng, triệt để như vậy. Phải biết rằng, đây chính là bệnh ung thư a. Còn ngạc nhiên hơn, chính là phụ thân vừa mới được chữa bệnh, nhưng tinh thần lại càng trở nên phấn chấn hơn trước, không có dấu hiệu mệt mỏi như một người bệnh bình thường.

Ung thư đối với người khác mà nói, quả thực rất khó trị hết. Nhưng với một người có lực lượng Tinh Vân, lại là cao thủ y học như Lâm Vân, căn bản là không có vấn đề. Lâm Vân chỉ cần chặt đứt cơ hội sinh trưởng của tế bào ung thư là căn bệnh được giải trừ..

Tuy nhiên, nếu không có lực lượng Tinh Vân, chỉ dựa vào kim châm và thuốc trị bệnh, phỏng chừng cần phải mất mấy tháng. Nếu Lâm Vân đã kết thành một sao, căn bệnh này thậm chí chỉ cần dùng 10p là xong. Đâu phải mất cả ngày trởi như hiện tại.

Diệp Vũ Phong kích động cầm tay của Lâm Vân, không biết nên nói cái gì mới thể biểu đạt tâm tình của mình. Vợ của Diệp Vũ Phong là Trịnh Thúy Bình thì xấu hổ đứng bên cạnh Diệp Vũ Phong. Nàng nhớ tới lúc phụ thân bảo mình gọi Lâm Vân là lão ca, trong lòng nàng rất không thoải mái. Không nghĩ tới, Lâm Vân quả nhiên không phải là người thường.

Lâm Vân nhìn ra vợ chồng Diệp Vũ Phong xấu hổ, liền nói:

- Diệp bí thư và chị dâu về sau chỉ cần gọi ta là Lâm Vân là được. Ta xưng hô với phụ thân của các ngươi là Diệp lão ca, chỉ là ngoại lệ. Về phần bệnh tình của Diệp lão ca, thực sự đã tốt rồi. Nhưng vẫn còn muốn uống thêm vài thang thuốc, tĩnh dưỡng ba tháng. Tí nữa ta sẽ viết phương thuốc cho các ngươi. Ta cũng hy vọng vài vị đừng nói chuyện ta chữa khỏi bệnh cho Diệp lão ca với những người khác.

Lục Dược thấy vợ chồng Diệp Vũ Phong xấu hổ, cười ha hả nói:

- Phía dưới đã dọn xong tiệc rượu, chúng ta đi ăn thôi.

Trong nội tâm của Lục Dược cũng âm thầm chấn động. Trước kia chỉ cảm thấy Lâm Vân không phải là người thường, lại cứu mạng của mình, mới kiệt lực kết giao. Không nghĩ tới, thực lực của Lâm Vân còn cao hơn mình dự đoán rất nhiều. Xem ra, mình nên giới thiệu Lâm Vân cho phụ thân của mình.

- Tốt, chúng ta đi xuống ăn cơm. Để ta gọi Ninh Vi.

Lâm Vân vừa muốn đi gọi Ninh Vi.

- Lâm đại ca, em tới đây Vừa rồi Lục đại ca có gọi điện cho em. Lục đại ca đã giúp em chuẩn bị xong công việc. Chính là làm cho một ty ở Phần Giang, cũng thuộc về tập đoàn Cảng Hải.

Nhìn Ninh Vi nói chuyện, tâm tình có vẻ không sai. Xem ra nàng rất thỏa mãn với công việc kiếm được.

- Lão đệ, nếu ngươi không có chuyện gì, mấy ngày nữa ta trở về Hồng Kong, đệ có muốn đi cùng ta về Hồng Kong chơi một chuyến không?

Lục Dược đương nhiên sẽ không cho rằng dạng người như Lâm Vân sẽ thực sự đi làm. Vì vậy mới mở miệng mời.

- Hồng Kong có gì vui mà chơi. Lâm lão đệ nếu không có chuyện gì, thì cùng ta tới kinh thành đi dạo. Tới chỗ đó mới là thú vị.

Diệp Sở Thiên trừng mắt liếc Lục Dược, rồi lại vui vẻ nói với Lâm Vân.

- Cũng tốt, nếu Lâm lão đệ tới kinh thành, vậy thì ta tạm thời không trở về Hồng Kong.

Lục Dược không dám chống đối Diệp Sở Thiên. Chỉ là nghĩ, nếu Lâm Vân muốn đi kinh thành, mình nhất định phải đi theo. Nghĩ biện pháp muốn giới thiệu Lâm lão đệ cho phụ thân. Người Lâm Vân này khẳng định không phải người tầm thường.

- Ta có việc phải làm, còn kinh thành và Hồng Kong, lần sau hẵng nói. Đến, ta mời mọi người một ly.

Lâm Vân nói xong, liền nâng chén uống cạn. Nếu hiện tại mình đã không có việc gì ở đây, cũng nên đi Phụng Tân thôi.

Hào khí trên bàn cơm rất nhiệt liệt. Diệp Vũ Phong và vợ Trịnh Thúy Bình đều rất khách khí với Lâm Vân. Ninh Vi tuy không biết Diệp Vũ Phong là ai, nhưng nàng vẫn cảm giác y hẳn là làm việc cho chính phủ. Mà y rõ ràng lại tôn kính với Lâm đại ca như vậy. Có thể thấy được Lâm đại ca là người có bản lĩnh lớn.

Từ lúc hắn cứu mình cho tới hiện tại, Ninh Vi chỉ cảm thấy, ở cùng Lâm Vân thời gian càng lâu, nàng cảng không hiểu hết hắn, càng bị hắn hấp dẫn sâu hơn.

Ăn xong cơm trưa, đã tới hai giờ chiều. Lâm Vân đứng lên cáo từ mọi người.

Thấy Lâm Vân ăn cơm xong liền muốn đi, mấy người cũng rất là bất đắc dĩ. Mọi người cũng hiểu, Lâm Vân giống như thiên mã rong ruổi khắp nơi vậy, nên không có so đo.

- Lâm đại ca, chờ em chút.

Lúc mọi người tống biệt Lâm Vân, mắt thấy Lâm Vân muốn lên xe taxi rời đi, Ninh Vi lại chạy tới.

## 38. Chương 39: Ngươi Vào Trong Ngồi Với Ta Một Lát

Thấy khuôn mặt trắng bệnh, tràn đầy sương lạnh của Vũ Tích, Vũ Đình và Mỹ Na đều không dám nói gì. Hai người không biết Hàn Vũ Tích làm sao vậy? Vũ Đình thậm chí còn suy nghĩ, chẳng lẽ tỷ tỷ không muốn ly hôn sao? Không thể nào.

Mỹ Na đang muốn nói chuyện, thì bị tiếng điện thoại cắt đứt.

- Alo, là Tiểu Du à, có việc gì không? A, tốt, vừa vặn hôm nay không có việc gì. Đợi lát nữa mình hỏi Vũ Tích xem.

Mỹ Na bỏ điện thoại xuống, nói với Vũ Tích:

- Ba giờ chiều nay, Tiểu Du, Hứa Khiết và hai người đồng nghiệp khác hẹn chúng ta tới Tiền Quỹ ca hát. Vũ Tích, Vũ Đình, hai người có muốn đi không?

Mặc dù biết Vũ Tích sẽ không đi, nhưng vẫn khách sáo hỏi một cái.

- Em đương nhiên đi.

Hàn Vũ Đình lập tức cao hứng kêu lên.

- Tốt, chị cũng đi.

Mỹ Na còn đang chờ Hàn Vũ Tích nói không, không ngờ chị ấy lại dứt khoát đáp ứng như vậy.

- A, vậy thì tốt quá.

Mỹ Na liền gọi điện thoại trả lời:

- Buổi chiều mình sẽ cùng Vũ Tích, Vũ Đình tới.

- Vũ Tích tỷ, chị thật sự muốn đi cùng chúng em tới Tiền Quỹ sao? Hôm nay nghe nói có một đồng nghiệp mời khách, nhưng không biết là ai. Bất quá, Vũ Tích tỷ, đi ra ngoài ca hát giải trí một lát cũng không tồi.

Mỹ Na thấy Hàn Vũ Tích cũng muốn đi, nên rất là cao hứng.

Hàn Vũ Đình nhìn sang tỷ tỷ. Hôm nay nàng cảm thấy tỷ tỷ có chút khác thường. Trước kia, chị ấy có bao giờ tới những địa phương như vậy đâu? Hôm nay chị ấy bị làm sao vậy?

Hiện tại, trong nội tâm của Hàn Vũ Tích thật sự là có chút buồn khổ. Buổi tối hôm trước chính là buổi tối nàng vui sướng nhất. Nhưng tới sáng ngày hôm qua, người kia rõ ràng không nói một lời liền rời đi. Niềm vui của mình hình như cũng theo hắn rời đi.

Chứng kiến Vũ Đình tìm ra giấy ly hôn, còn nghĩ tới những lời muội muội vừa nói, nàng mới biết tình cảnh hiện tại của mình như thế nào. Nàng vẫn là đối tượng giao dịch của gia tộc, vẫn không có ai nhớ thương, không có ai hiểu được sự đau khổ của mình.

Cho nên khi Mỹ Na gọi nàng đi ra ngoài ca hát, nàng liền không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Nàng không phải là muốn đi ca hát, mà là muốn đi uống rượu. Sinh nhật hôm trước mình muốn uống rượu thì bị Lâm Vân ngăn lại. Chính là, hiện tại Hàn Vũ Tích thực sự muốn uống rượu, không muốn quan tâm, không muốn suy nghĩ cái gì. Thoải mái say sưa một lần, đau khổ trong lòng sẽ thiếu đi một ít.

….

Lâm Vân thật không ngờ Ninh Vi gọi mình lại, chỉ là muốn xin số điện thoại di động của mình. Hắn không rõ, cả ngày hôm qua nàng không hỏi, phải chờ tới khi chuẩn bị rời đi thì mới hỏi. Cô nàng này, thật có chút cá tính.

Kỳ thật Ninh Vi đã sớm muốn hỏi số điện thoại của Lâm Vân, nhưng do ngày hôm qua nàng mới quen hắn, nên không có ý tứ hỏi. Vốn muốn hôm nay hỏi, nhưng Lâm Vân bận bịu chữa bệnh tới trưa, cơm nước xong thì lại vội vàng rời đi, nên nàng không có thời gian để hỏi.

Nếu trực tiếp hỏi ở bàn ăn, Ninh Vi lại ngại có nhiều người. Mãi lúc Lâm Vân muốn rời đi, nàng mới rụt rẻ đuổi theo xin số điện thoại. Mặc dù, số điện thoại này nàng cũng có thể hỏi Lục chủ tịch. Nhưng xin số điện thoại từ người khác với xin số điện thoại trực tiếp từ Lâm Vân, lại khác nhau.

Tạm biệt Ninh Vi, Lâm Vân cũng không vội vã đi nhà ga. Xe lửa tới chín giờ rưỡi tối mới có một chuyến. Bây giờ còn rất sớm, mới hơn ba giờ chiều. Chỉ là y phục trên người của hắn đã bị rách, mà trong bọc cũng chỉ có hai cái áo đã bị rách đằng sau. Cho nên Lâm Vân muốn đi mua mấy bộ y phục mới.

Quần áo bán ở trung tâm thành phố Phần Giang quá mắc, tuy Lâm Vân còn có mười nghìn nguyên, nhưng hắn không muốn lãng phí số tiền ấy vào việc mua quần áo đắt tiền. Quần áo chỉ cần mặc vừa người là được, số tiền đấy thà dùng mua thức ăn còn tốt hơn nhiều.

Lâm Vân tùy tiện tìm địa phương xuống xe. Đi dọc theo ven đường, xem mấy cửa hàng bán quần áo. Nhưng đã nhìn bảy tám cửa hàng, đều là bán quần áo cho phụ nữ, hoặc là quần áo thể thao, quần áo cổ trang gì đó. Chứ không thấy có cửa hàng phù hợp. Trong lòng hắn có chút bội phục vị bảo mẫu mua quần áo cho hắn trước kia.

“Di, đây không phải là chiếc xe Fox của Hàn Vũ Tích sao? Như thế nào lại đậu ở trước cửa quán karaoke Tiền Quỹ? Mình nhớ không nhầm, thì Hàn Vũ Tích rất ít tới những chỗ như thế này. Không biết vì sao hôm nay nàng lại tới?”

“Có nên vào xem một chút không nhỉ? Chẳng qua, nếu như Hàn Vũ Tích và bạn của nàng đang hát hò gì đó, mình đi vào chẳng phải làm nàng ấy mất hứng? Mình và Hàn Vũ Tích đã ly hôn, hai người hiện tại không có bất kỳ quan hệ gì. Vậy thì mình dùng thân phận gì đi vào?”

Ngẫm lại, vẫn lắc đầu đi về phía trước.

- Lâm Vân, sao ngươi lại ở chỗ này?

Hàn Vũ Đình bỗng phát hiện ra Lâm Vân.

Hàn Vũ Đình và Mỹ Na còn mang theo vài hộp cháo trong tay. Hai người trông thấy Lâm Vân rõ ràng đứng ở cửa quán Tiền Quỹ, không biết hắn đang làm cái gì. Không phải Lâm Vân và tỷ tỷ đã ly hôn sao? Vì sao hắn còn tới đây? Chẳng lẽ là tới tìm tỷ tỷ? Hắn thật là giỏi tìm kiếm a.

- Ngươi muốn tìm tỷ tỷ ta phải không? Hai người đã ly hôn rồi, ngươi còn tới làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không cần phải dây dưa chị của ta.

Hàn Vũ Đình kịp phản ứng, lập tức quát lớn Lâm Vân.

Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ vị muội muội này của Vũ Tích, thật sư là cường hãn a. Chưa rõ ràng thế nào đã bão nổi với mình.

Cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đi qua Hàn Vũ Đình, chậm rì rì đi tới phía trước. Hắn căn bản cũng không có ý gặp Hàn Vũ Tích. Hắn chỉ là tình cờ đi dạo qua đây mà thôi.

Hàn Vũ Đình và Mỹ Na ngơ ngác nhìn Lâm Vân im lặng rời đi. Hai người có chút bất ngờ.

- Vũ Đình, em và Mỹ Na đi mua cháo thôi sao mà lâu thế? Đã mua được rồi, còn đứng chỗ này làm gì?

Hàn Vũ Tích đợi một lúc không thấy hai người về, liền ra ngoài xem. Trông thấy hai nguời ngơ ngác đứng ở cửa ra vào, liền hỏi.

- Vũ Tích tỷ, vừa rồi em nhìn thấy Lâm Vân.

Mỹ Na nhìn Hàn Vũ Tích, nhẹ nhàng nói.

- A….

Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên trông thấy Lâm Vân ở xa xa, hắn vừa đi vừa nhìn vào trong cửa hàng xung quanh. Tuy ở cách xa, nhưng vừa nhìn thấy cái ba lô màu xanh nhạt, Hàn Vũ Tích liền nhận ra đó chính là Lâm Vân. Nàng tưởng rằng đã rất khó gặp lại hắn, nhưng không nghĩ tới hiện tại đã thấy hắn.

- Tỷ tỷ….

Vũ Đình thấy tỷ tỷ vừa trông thấy Lâm Vân liền chạy tới, không biết là chuyện gì xảy ra. Không phải tỷ tỷ luôn muốn tránh xa hắn sao?

- Lâm Vân, ngươi đứng lại.

Hàn Vũ Tích một hơi chạy tới sau lưng của Lâm Vân, rõ ràng không cảm thấy mệt.

- Vũ Tích, ha ha, thật là xảo, ngày nghỉ đi ra ngoài hát karaoke a, không tệ. Ta vừa vặn đi ngang qua đây, chuẩn bị mua ít đồ.

Lâm Vân có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi. Lần trước trong tin nhắn mà mình để lại, có lời bình luận chiếc áo lót của nàng, tuy không phải hắn cố ý, nhưng vẫn có chút xấu hổ.

- Ừ, ngươi vào trong ngồi với ta một lúc nhé?

Hàn Vũ Tích gọi lại Lâm Vân, nhưng lại không biết nói cái gì. Hiện tại hai người giống như không còn quan hệ vợ chồng.

## 39. Chương 40: Uống Rượu

Thấy Hàn Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân tới Tiền Quỹ, Vũ Đình và Mỹ Na đều rất kinh ngạc. Như thế nào tỷ tỷ lại muốn đuổi theo hắn và gọi hắn tới nơi này? Không phải bọn họ đã ly hôn sao? Chẳng lẽ trong đó còn có nguyên nhân gì khác?

Lâm Vân không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của hai người, trực tiếp đi theo Hàn Vũ Tích vào phòng hát. Ở trong còn có hai cô gái. Lâm Vân vừa đi vào, Tiểu Du đã nhận ra hắn. Nàng thấy Lâm Vân là theo Hàn Vũ Tích đi vào, cũng rất ngạc nhiên. Chẳng lẽ Hàn Vũ Tích cố ý gọi chồng của nàng ấy tới?

Mấy người vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy bên ngoài lại tiến vào ba người. Lâm Vân nhận ra một người trong đó. Chính là Thẩm Quân mà lần trước hắn và Hàn Vũ Tích gặp được ở chợ.

Nhìn thấy Lâm Vân rõ ràng ngồi cùng với Hàn Vũ Tích, Thẩm Quân cũng rất kỳ quái. Hôm nay là hắn cố ý quanh co để mời được Hàn Vũ Tích. Thật không ngờ, nàng ta lại mang ông chồng tâm thần của nàng ta tới. Tuy nhiên, trong chớp mắt, y liền khôi phục như bình thường.

- Thẩm Quân, anh nói anh mời khách, vì sao bây giờ mới tới? Bọn em muốn ăn chào còn phải tự mình đi mua, thiệt là.

Tiểu Du thấy Thẩm Quân đến giờ mới tới, trong nội tâm có chút bất mãn.

- A, thực xin lỗi, Tiểu Du mỹ nữ, là anh đi đón Trần Dã và Lý Đông Tiền mới tới muộn.

Thẩm Quân vội vàng cười giải thích cho Tiểu Du. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Hàn Vũ Tích đồng ý tới nơi này, là coi như thành công. Cho dù nàng ta có mang theo người chồng tâm thần đi chăng nữa, hắn cũng có tự tin thu phục Hàn Vũ Tích.

Thấy Thẩm Quân mang theo hai người thanh niên đi vào, Lâm Vân liền hiểu ra người Thẩm Quân này muốn truy cầu Hàn Vũ Tích, nên mới cố ý mời một đám người tới. Y biết rõ một mình mời Hàn Vũ Tích, nàng chắc chắn sẽ không tới, nên mới nghĩ ra chiến thuật này. Hắc hắc, có chút thông minh.

Thấy Lâm Vân có vẻ suy nghĩ, Hàn Vũ Tích đột nhiên nói:

- Không phải như thế.

Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn nàng, khiến Hàn Vũ Tích không khỏi đỏ bừng mặt. Sở dĩ nàng nói như vậy, là nàng tưởng rằng Lâm Vân hiểu lầm Thẩm Quân mời mình tới nơi này hát karaoke. Nhưng nàng thật sự không biết Thẩm Quân cũng muốn tới, vì nóng lòng biểu đạt ý của mình, nên mới thốt ra câu đó.

Sau khi nói xong mới biết mình quá đột ngột. Nàng tự nhủ, mình cần gì phải để ý Lâm Vân có hiểu lầm hay không?

- Tất cả các vị mỹ nữ, để anh giới thiệu một chút, hai vị này là bằng hữu của anh, Trần Dã và Lý Đông Tiền. Trần Dã là trưởng khoa của cục tài chính thành phố. Lý Đông Tiền là con của viện trưởng một học viên. Hai người đều là tuổi trẻ tài cao, họ đều rất muốn làm quen với tất cả các vị mỹ nữ ở đây.

Thẩm Quân vừa nói vừa giới thiệu hai người con trai bên cạnh. Lại nháy mắt ra hiệu cho Tiểu Du. Động tác này của Thẩm Quân, Lâm Vân đều nhỉn thấy rõ ràng.

- Ha ha, Thẩm Quân, sao không giới thiệu qua mấy vị mỹ nữ ở đây, để cho tôi vả Đông Tiền biết một chút?

Trần Dã vừa nói chuyện, ánh mắt vừa không tự chủ được quăng về hướng của Hàn Vũ Tích.

Thẩm Quân thấy thế không khỏi cười khổ. Vốn là muốn mời hai người này tới đây trợ giúp mình truy cầu Hàn Vũ Tích. Thật không ngờ, hai vị này vừa tới đây đã nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích rồi.

- Đây là Hứa Khiết, Phùng Du, Mỹ Na, Hàn Vũ Tích và em gái của nàng Hàn Vũ Đình. Ngoại trừ Hàn Vũ Đình, còn lại đều là mỹ nữ trong công ty của tôi Như thế nào, nhìn hoa mắt chưa?

Thẩm Quân giới thiệu lần lượt các cô gái cho Trần Dã và Lý Đông Tiền. Nhưng y lại cố ý bỏ qua Lâm Vân.

Hàn Vũ Tích thấy Thẩm Quân cố ý bỏ qua Lâm Vân, trong lòng thầm tức giận. Vốn, khi Thẩm Quân vừa mới vào, nàng đã muốn rời đi. Nhưng lại nghĩ tất cả mọi người ở đây là đều là đồng nghiệp, làm như vậy, từ nay về sau gặp mặt bọn họ sẽ rất xấu hổ. Trong nội tâm nàng cũng âm thầm tức giận Tiểu Du bán rẻ mình.

Bất quá, nếu như đã giới thiệu xong, hiện tại có thể mang Lâm Vân rời đi. Nhưng vừa quay đầu nhìn, thì trông thấy Lâm Văn đang say sưa ăn hoa quả trên bàn, nàng liền có chút do dự. Đã Thẩm Quân mời khách, thì để cho Lâm Vân ăn no a. Nhìn Lâm Vân ăn rất ngon lành, nàng lại lộ ra vẻ thương tiếc.

Thẩm Quân thấy mọi người đều đứng lên chào hỏi ba người bọn họ, nhưng chỉ có Hàn Vũ Tích vẫn ngồi nguyên chỗ nhìn xem người chồng điên kia của nàng ăn hoa quả. Trong lòng y thầm giận, hôm nay không chỉnh người chồng điên kia của nàng ta, lão tử sẽ không họ Trầm.

- A, đã quên giới thiệu, trong lúc này còn có một vị, là thân thích của Hàn Vũ Tích, tên Lâm Vân.

Thẩm Quân nói xong, liền liếc mắt ra hiệu cho Trần Dã và Lý Đông Tiền.

Thấy Thẩm Quân ra hiệu, Trần Dã và Lý Đông Tiền liền hiểu đây là một đóa hoa nhài cắm bãi \*\*\* trâu, là người chồng điên của Hàn Vũ Tích. Nhìn hắn xem, chả quan tâm đang ở đâu, chỉ biết ngồi ăn hoa quả. Trần Dã và Lý Đông Tiền liếc nhau, đều lộ ra vẻ vui mừng.

- Tốt, đã Lâm lão đệ thích ăn hoa quả, như vậy chúng ta gọi người bán hàng mang thêm thức ăn tới. Còn có, chúng ta nên uống rượu trước hay là ca hát trước?

Thẩm Quân thấy mọi người đều đã ngồi xuống, lập tức đưa ra đề nghị.

- Thẩm Quân, cái này cần gì phải hỏi, đương nhiên là vừa uống rượu vừa ca hát rồi.

Tiểu Du lập tức tiếp lời.

- Tốt, vậy gọi trước mười chai bia và ba chai rượu đỏ cho con gái uống. Còn con trai chúng ta thì gọi rượu đế uống vậy, gọi trước mười chai nhé?

Trần Dã thấy thế lập tức tiếp lời.

Lâm Vân cười lạnh. Vài tên khốn kiếp này có ý đồ gì, chẳng lẽ hắn còn không đoán ra được. Ba người này vừa mới vào đã nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích, đủ biết không phải hạng người gì tốt đẹp. Thấy Hàn Vũ Tích muốn nói cái gì, hắn vội vàng nói trước:

- Tốt, tốt, ta cũng muốn biết rượu đế có hương vị gì. Hắc hắc hắc.

Rất nhanh, rượu đỏ, bia, rượu đế đều được mang tới. Mấy cô gái ở đây đều biết uống rượu, căn bản không cần người khác mời, đều tự rót cho mình một ly.

Hàn Vũ Tích vốn có ý định đến đây uống say, nhưng vì có mặt Thẩm Quân, cho nên nàng không muốn uống. Hơn nữa, nàng gặp được Lâm Vân, buồn bực ở trong lòng lúc trước đã không còn, càng không có tâm tư gì để uống say.

- Vũ Tích tỷ, đêm nay cũng uống một chút a.

Mỹ Na và Hứa Khiết đều khuyên Hàn Vũ Tích uống chút rượu. Hàn Vũ Tích thì liếc nhìn Lâm Vân ngồi ở bên cạnh, nàng đột nhiên có cảm giác an toàn, cũng không chối từ, tự rót cho mình một cốc bia.

Mấy người con gái càng uống càng vui vẻ, còn chưa hát hò, đồ uống đã uống hơn nửa.

- Lâm lão đệ…

Thẩm Quân giơ chén rượu lên, vừa nói ba chữ đã bị Lâm Vân ngắt lời.

- Ngừng, ta không phải Lâm lão đệ gì của ngươi. Ta nhớ có vài người cháu còn lớn tuổi hơn ta, đều gọi ta là chú. Ngươi gọi ta như vậy là không đúng.

Lâm Vân nói xong, lắc đầu, giống như Thẩm Quân là một kẻ rất ngu ngốc vậy, lại rót một cốc rượu đế, say sưa uống hết.

Bị Lâm Vân nói như vậy, Thẩm Quân rất tức giận, nhưng còn chưa kịp phản bác, Lâm Vân đã nói:

- Muốn tìm ta uống rượu thì cứ uống, không cần phải nói nhảm. Ta uống một chén, các ngươi ba ngươi, mỗi người cũng uống một chén.

Nói xong, Lâm Vân tiếp tục ăn hoa quả trên bàn.

- Tốt, Lâm…Quả nhiên không phải là người bình thường.

Lý Đông Tiền vừa nói tới chữ Lâm, thì lại không biết tên của hắn là gì, dứt khoát bỏ qua. Bất quá, khóe miệng y lại lộ ra một tia đùa cợt. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên đầu óc của tên này có vấn đề.

Ba người thấy Lâm Vân dứt khoát như vậy, trong mắt đều hiện lên vẻ tàn nhẫn. Bọn họ liền thay phiên nhau giơ chén lên uống. Lâm Vân cũng không dài dòng, chỉ cần có người uống xong, hắn lại rót một chén uống cạn.

Hàn Vũ Tích thấy thế không khỏi kéo áo của Lâm Vân. Trong lòng suy nghĩ, ngươi này cũng thật là. Một mình hắn đấu ba người, có vẻ như hắn còn không biết, còn không ngừng uống.

## 40. Chương 41: Một Cái Bạt Tai

Lâm Vân đương nhiên biết rõ vì sao Hàn Vũ Tích kéo áo mình. Nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết. Tiếp tục uống rượu với ba người Thẩm Quân, giống như rất sợ lãng phí số rượu này vậy.

Thấy Lâm Vân biểu hiện như vậy, ba người Thẩm Quân càng cao hứng, âm thầm cười lạnh. Quả nhiên đầu óc của tên này có vấn đề. Ba người không ngừng rót rượu cho Lâm Vân uống. Lúc này, không chỉ nói là Hàn Vũ Tích, chính là mấy cô gái kia cũng biết ba người Thẩm Quân muốn rót say Lâm Vân.

Vài cô gái đều cảm thấy tiếc hận và đồng tình với Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích thấy mình đã không có cách nào khuyên can Lâm Vân uống rượu, đành phải thở dài, mặc kê hắn uống. Cùng lắm thì đêm nay mình chiếu cố hắn, dù sao ngày mai cũng được nghỉ.

Vừa nghĩ tới Lâm Vân uống say sẽ tới chỗ mình, nàng thậm chí có chút chờ mong Lâm Vân uống nhiều rượu hơn. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Hàn Vũ Tích đỏ lên, âm thầm tự trách.

Trong nháy mắt, ba người Thẩm Quân, mỗi người đã uống hết một chai rượu đế, đều cảm thấy có chút chóng mặt. Chính là Lâm Vân, hắn một mình uống hết năm chai, cơ hồ không lãng phí một giọt rượu nào. Nhưng sắc mặt của hắn vẫn không đổi, thoạt nhìn không có vấn đề gì.

Trần Dã và Lý Đông Tiền còn đang muốn mời rượu, đã bị Thẩm Quân ngăn lại. Y đã nhìn ra, ba người bọn họ uống rượu không phải là đối thủ của Lâm Vân.

- Tốt lắm, uống rượu dừng ở đây, không cần phải uống quá nhiều. Chúng ta còn muốn hát hò nữa chứ! Bằng không lấy đâu tiền trả đủ tiền rượu?

Thẩm Quân nói xong, liền liếc mắt ra hiệu cho Tiểu Du.

Tiểu Du trông thấy ánh mắt của Thẩm Quân, trong nội tâm nhảy dựng, có chút hối hận vì đã trợ giúp mấy người kia, lừa gạt Vũ Tích tới nơi này. Lâm Vân cũng đã nhìn ra hành động của Thẩm Quân, nhưng hắn vẫn giả vờ như không biết, tiếp tục ăn trái cây ngon lành.

- Quân ca, anh không mang đủ tiền à? Không phải là anh nói mời khách sao? Như thế nào….

Tiểu Du làm ra vẻ hỏi Thẩm Quân.

- Ừ, anh không nghĩ tới có nhiều thêm một người, nên không mang đủ tiền. Hắc hắc.

Thẩm Quân gian cười một tiếng.

Trần Dã và Lý Đông Tiền tuy đã uống hơi nhiều, nhưng còn chưa quá say. Thấy thế, Trần Dã lập tức tiếp lời:

- Không có việc gì, Lâm tiên sinh hẳn là có tiền. Đến lúc đó chúng ta để cho hắn mời khách cũng được.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện.

Tràng diện lập tức trở nên xấu hổ. Hàn Vũ Tích thầm giận trong lòng.

- Ta chỉ trả tiền của ta, người khác ăn gì, uống gì, thì liên quan gì tới ta?

Lâm Vân nói xong, đứng lên, chuẩn bị rút ra một trăm nguyên, muốn lôi kéo Hàn Vũ Tích đi. Hắn biết mấy tên kia mời Hàn Vũ Tích uống rượu, chắc chắn không mang hảo tâm gì.

Vừa định lấy tiền trong túi ra, không ngờ lại rút nhầm cái cái ví mới mua. Còn chưa kịp cất đi, đã bị Hàn Vũ Đình ngồi ở bên cạnh đoạt lấy.

- Oa, Lâm Vân, không ngờ ngươi có nhiều tiền như vậy, lại còn nhỏ mọn.

Hàn Vũ Đình thấy cái ví giày cộp, lập tức lên tiếng.

Lâm Vân thấy thế liền vội vàng vươn tay muốn đoạt lại ví da. Nhưng Hàn Vũ Đình đã ném cái ví da lại cho hắn, nói:

- Ai cần tiền của ngươi? Cần gì khẩn trương như vậy?

Lâm Vân vừa tiếp lấy cái ví da, thì có đồ vật bay lả tả xuống. Không phải là tiền, mà là giấy viết. Trên giấy có vẽ những ký tự kỳ lạ.

Lâm Vân vốn mua cái ví da mười nguyên này là để đựng mấy tờ giấy hắn vẽ mạch điện lúc trước. Không nghĩ tới bị Hàn Vũ Đình ngộ nhận là tiền.

Nhìn giấy viết bay lả tả xuống đất, cả căn phòng lập tức im lặng, một thanh âm cũng không có.

Hàn Vũ Tích nhìn mặt đất toàn là giấy, trong lòng vô cùng khổ sở. Hắn vẫn sĩ diện như vậy, không thay đổi chút nào.

Nhìn nhiều giấy viết như vậy bay ra từ ví da, Hàn Vũ Tích hận không thể tìm khe hở chui xuống. Hàn Vũ Đình cũng ngây ngẩn cả người. Lúc này nàng đã vô cùng hối hần. Nếu có thể quay về lúc nãy, nàng tuyệt đối sẽ không đoạt ví của Lâm Vân.

Nàng thấy tỷ tỷ hình như không phải chán ghét Lâm Vân như mình nghĩ, cũng muốn thân cận với Lâm Vân một chút. Thật không ngờ lại làm ra chuyện như vậy.

Về phần Lâm Vân, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ chậm rãi nhặt lại mấy tờ giấy rơi xuống đất. Tuy hắn không thích Hàn Vũ Đình, nhưng vì Hàn Vũ Tích, hắn cũng lười so đo với nàng ta.

Nhìn Lâm Vân cúi người xuống nhặt mấy tờ giấy, Hàn Vũ Tích chỉ cảm thấy cảnh vật phía trước trở nên mơ hồ. Hiện tại, trong lòng nàng tràn ngập đủ loại cảm xúc, có đồng tình, có thương tâm, có quan ái, thậm chí có một chút thương cảm.

- Ha ha, không nghĩ tới, Lâm tiên sinh còn có sở thích này, quả nhiên là nhiều….

Lý Đông Tiền còn chưa dứt lời, thì bị tiếng chuông điện thoại cắt đứt.

Hàn Vũ Tích thầm cảm ơn cuộc gọi điện thoại đúng lúc này, khiến cho mình bớt xấu hổ.

- Vũ Tích, mình đang ở nhà của dì cả ở Chiết Giang. Mình định khi nào trở lại Phần Giang thì kể chuyện cho câu. Nhưng mình cảm thấy vẫn nên nói sớm cho cậu biết. Đêm qua, ở nhà ga, mình trông thấy chồng của cậu đi với một cô gái trang điểm đậm đặc, có vẻ như là gái làng chơi….

Hàn Vũ Tích vô lực cúp điện thoại. Thậm chí, những lời về sau của Phương Bình, nàng cũng không nghe thấy.

- Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích đột nhiên quên hết tình cảnh đáng thương vừa rồi của Lâm Vân. Hiện tại nàng chỉ có một loại tuyệt vọng, thương tâm xông lên đầu. Cả người nàng đều cảm thấy rét run, giống như không điều khiển được thân thể.

- Làm sao vậy? Vũ Tích.

Lâm Vân đứng lên, kỳ quái nhìn Hàn Vũ Tích hỏi.

- Tối qua ngươi ở đâu?

- Ở nhà ga…

Lâm Vân còn chưa nói hết, ‘Bá’ một tiếng, Hàn Vũ Tích đã tát vào mặt Lâm Vân một cái.

Đổi là người khác, cho dù ở vị trí gần như vậy, cũng đừng hòng đánh trúng mặt Lâm Vân. Nhưng riêng có Hàn Vũ Tích, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ đề phòng nàng. Hắn vẫn cho rằng, ở thế giới này, nếu có một người được coi là thân nhân của hắn, chỉ có duy nhất Hàn Vũ Tích. Nhưng thật không ngờ, hôm nay, người hắn tín nhiệm nhất lại tát hắn.

Căn phòng trở nên yên tĩnh như trước.

Sắc mặt của Hàn Vũ Tích trở nên tái nhợt, toàn thân vô lực. Nàng triệt để thất vọng rồi. Vừa nhận được cú điện thoại kia, một chút hy vọng lúc trước cũng hoàn toàn bị phá diệt.

Hàn Vũ Tích thất thần xoay người đi ra khỏi phòng hát, giống như một cái tượng gỗ vậy. Mỹ Na và Vũ Đình tuy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lập tức đuổi theo.

## 41. Chương 42: Cảnh Cáo

Lâm Vân ngơ ngác nhìn Hàn Vũ Tích biến mất sau cánh cửa, sờ sờ mặt của mình, trong nội tâm vô cùng thất lạc. Hắn không biết vì sao Hàn Vũ Tích muốn đánh mình. Chẳng lẽ nàng biết hôm qua mình ở nhà ga là để mua vé rời đi Phần Giang sao? Nhưng dù có như thế, hai người cũng đâu còn quan hệ gì? Trong lòng thầm than, thôi, coi như một tát này là trả nợ những gì hắn gây ra cho nàng trước kia. Mặc dù không phải là Lâm Vân hiện tại làm.

- Ta cảnh cáo các ngươi, từ nay về sau đừng có quấn quít lấy Hàn Vũ Tích. Nếu không các ngươi sẽ phải hối hận vì sinh ra trên đời này.

Lâm Vân nhìn ba người Thẩm Quân còn đang đứng một bên xem náo nhiệt, lạnh lùng nói.

- Ngươi là cái đếch gì mà quản chuyện của chúng ta. Đồ nghèo kiết xác, cút đi, chi phí ở đây lão tử sẽ trả hết.

Trần Dã hung dữ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, kêu lên. Hàn Vũ Tích đã rời đi, y cũng không cần phải tiếp tục giả vờ với tên điên này.

Hiện tại Lâm Vân đang cảm thấy buồn bực, thấy Trần Dã cư nhiên còn dám hét vào mặt mình. Cũng không trả lời, lập tức tiến lên cho y vài cái tát. Lâm Vân ra tay coi như là lưu tình. Chỉ để lại một dấu tay màu đỏ trên mặt của y, và hai cái răng mà Trần Dã nhổ ra mà thôi. Trần Dã bị Lâm Vân đánh ngã xuống đất, nửa ngày không đứng dậy lên được.

- Ngươi dám đánh ta?

Trần Dã giãy dụa đứng lên, xông tới đánh trả Lâm Vân. Thẩm Quân và Lý Đông Tiền thấy thế cũng xông lên, muốn dùng số đông áp đảo Lâm Vân. Hai cô gái còn lại đều đã sợ tới mức trốn qua một bên. Về sau thì dứt khoát chạy ra ngoài.

Lâm Vân vốn đã không thích mấy kẻ muốn tính kế Hàn Vũ Tích này. May mà hôm nay mình tình cờ đi ngang qua đây, nếu không Hàn Vũ Tích có khả năng bị bọn chúng hại. Huống hồ hắn còn bị tát một cái, tâm tình càng không tốt. Hiện tại có chỗ phát tiết, cần gì phải khách khí.

Một hồi quyền đấm cước đá, mấy tên gia hỏa chỉ biết suốt ngày sống phóng túng, làm sao có thể ngăn cản được quyền cước mang theo sự tức giận của Lâm Vân. Chỉ trong nháy mắt, ba người đều bị Lâm Vân đánh ngã xuống đất. Tuy Lâm Vân ra tay không có độc ác, nhưng tay của ba người đều bị đánh gãy. Mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng phải mất mấy tháng băng bó mới có thể khôi phục như cũ.

Tiểu Du ở cửa ra vào nhìn thấy Lâm Vân lợi hại như vậy, tranh thủ thời gian báo cảnh sát.

- Ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng rằng là đồng nghiệp của Vũ Tích, là có thể bán đứng nàng. Nếu như chuyện này còn phát sinh lần nữa, hậu quả ngươi tự gánh vác.

Lâm Vân trông thấy Tiểu Du gọi điện thoại, nhưng chỉ đi tới trước mặt nàng, cảnh cáo.

Thấy Lâm Vân hung hãn như vậy, mấy người kia cũng không dám nói lời nào. Ba người Thẩm Quân tuy đau đớn nằm trên mặt đất, nhưng cũng không dám cử động. Trong nội tâm đã hận Lâm Vân thấu xương. Bọn chúng chỉ ước gì Lâm Vân lưu lại một lúc, đợi cho cảnh sát tới thì có thể trả thù

Lâm Vân mặc kệ bọn họ, cúi người cẩn thận nhặt mấy tờ giấy rơi trên mặt đất lên. Những tờ giấy này còn quý trọng hơn tiền bạc gấp trăm ngàn lần.

Sau khi nhặt hết bỏ vào ví, vài người cảnh sát đã đến nơi. Hóa ra, nhân viên của quán Tiền Quỹ đã nhanh tay báo cảnh sát trước.

- Tiêu đội, các vị tới vừa vặn. Tên điên này uống rượu say liền ẩu đả chúng ta.

Trần Dã tinh mắt, vừa nhìn đã thấy một người cảnh sát mà y quen, vội vàng chỉ về phía Lâm Vân nói.

Trông thấy có kẻ dám đánh con trai của cục trưởng cục tài chính của thành phố Phần Giang, tên Tiêu đội trưởng kia liền lấy cái còng tay, định còng tay Lâm Vân lại, thậm chí còn không có hỏi rõ nguyên nhân.

Bất quá, y đang định tiến lên, thì bị một cảnh sát đứng sau lưng kéo lại, thì thầm vào tai y, nói:

- Tiêu đối trưởng, người thanh niên trước mặt này có địa vị rất lớn. Chuyện ở nhà ga tối hôm qua chính là do hắn làm. Lúc ấy, ta còn đi cùng với Khâu cảnh quan, nên nhận ra hắn.

Tiêu đội trưởng nghe thấy vậy, lập tức buông tay, phía sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Chuyện xảy ra vào tối hôm qua, y rất rõ. Tuy y không có đi, nhưng bởi vì có liên quan tới một người tuổi trẻ, mà toàn bộ các khách sạn, quán bar, tiệm uốn tóc, các chỗ ăn chơi gần nhà ga, đều bị chỉnh đốn. Thậm chí hiện tại vẫn còn đang làm việc, nghe nói muốn kéo dài tới hơn một tuần.

Lúc ấy, rất nhiều người bị bắt. Thậm chí còn liên lụy tới nhân viên trong ngành. Hiện tại Lợi Đại Hải còn đang bị giam giữ để giám sát, cho nên cả sở cảnh sát đều biết tên người trẻ tuổi đó Lâm Vân.

- Xin hỏi ngài có phải là Lâm tiên sinh?

Tiêu Minh cẩn thận tiến lên hỏi Lâm Vân.

- Đúng vậy.

Lâm Vân thấy Tiêu Minh lúc trước vừa vào đã hùng hổ bất kể đúng sai, nên trong nội tâm đã không có ấn tượng tốt với y.

- Xin hỏi…

Tiêu Minh còn chưa nói hết, đã bị Lâm Vân khoát tay chặn lại:

- Ba người này đều có chút vấn đề. Là vấn đề gì, các ngươi mang về thẩm vấn là biết. A, hai tên Trần Dã và Lý Đông Tiền kia, ta xem cũng không phải là hạng người đứng đắn gì. Bởi vậy có thể thấy phụ thân của bọn chúng cũng có vấn đề. Trở về, chuyển lời cho Khâu cảnh quan, có thể điều tra thêm vào.

- Ba người các ngươi, ta cảnh cáo lần nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với Hàn Vũ Tích, thì không chỉ đơn giản là băng bó như vậy.

Lâm Vân nói xong, gật đầu với ba người cảnh sát, liền rời đi.

- Trước gọi xe cứu thương mang bọn họ chữa trị, sau đó mang tới đồn cảnh sát thẩm vấn.

Sắc mặt của Tiêu Minh rất âm trầm. Vài tên khốn kiếp này, thiếu chút nữa khiến mình phạm sai lầm.

- Lão Hắc, cảm ơn.

Tiêu Minh xoay người nói lời cảm tạ với vị cảnh sát vừa nhắc nhở y kia. Không có Lão Hắc nhắc nhở, phỏng chừng y đã xong đời. Rất có thể là vào tù làm bạn với Lợi Đại Hải.

- Huynh đệ với nhau, nói những cái này làm gì.

Vị cảnh sát tuổi chừng ba mươi, có làn da ngăm đen kia nói, đồng thời lấy điện thoại gọi xe cứu thương.

Hai cô gái và ba người nằm trên mặt đất thấy tình hình xảy ra biến hóa mà kinh ngạc. Không phải nghe nói Lâm Vân là tên tâm thần sao? Như thế nào liền cảnh sát cũng phải tôn kính hắn? Chẳng lẽ lời đồn đại là giả?

Thẩm Quân càng hối hận vô cùng. Hiện tại, y đã khẳng định Lâm Vân không phải là tên tâm thần. Hơn nữa còn là một người có hậu trường rất cứng. Thảo nào mình còn thắc mắc, một tên điên như vậy, làm sao có thể cưới được một người vợ xinh đẹp như Hàn Vũ Tích?

Không nghĩ tới, người này lại giả trư ăn thịt hổ. Vậy mà mình lại đắc tội với hắn, còn muốn ở trước mặt hắn đùa giỡn lão bà. May mà mình không có làm ra cử động gì thái quá.

Lâm Vân đánh gãy tay ba người mình, cư nhiên còn ở trước mặt cảnh sát, cảnh cáo chính mình. Thậm chí còn yêu cầu, điều tra sâu hơn. Loại người như vậy, mình có thể đắc tội được sao? Vừa nghĩ tới đây, sau lưng y đã chảy mồ hôi lạnh.

Trần Dã cũng cảm thấy không đúng. Tên điên này không phải là mình có thể đắc tội được. Phụ thân của y bất quá chỉ là cục trưởng mà thôi, mà chức khoa trưởng của y cũng chỉ là đi cửa sau mới kiếm được. Cho dù phụ thân y đích thân đến đây, cũng không thể làm cho Tiêu Minh kính cẩn như vậy. Trong lòng y liền rất hối hận vì đã nghe theo lời của Thẩm Quân.

Chỉ có Lý Đông Tiền còn tưởng rằng Lâm Vân quen biết với Tiêu Minh mới thế. Còn nghĩ trở về tìm người lấy lại tràng diện này. Trong nội tâm y cũng biết, Lâm Vân không phải là người điên như Thẩm Quân nói, nhưng việc hắn để giấy vào trong ví tiến, chẳng phải điển hình của giả trư ăn thịt cọp sao.

Lâm Vân đi ra quán Tiền Quỹ, tâm tình không tốt lắm. Tuy không biết vì sao Hàn Vũ Tích đánh mình, nhưng khẳng định là có liên hệ với cú điện thoại kia.

Đã không nghĩ ra, cũng lười nghĩ nữa. Dù sao bên này đã không còn chuyện gì khiến hắn quan tâm. Gần đây bởi vì vài chút việc vặt, mà làm trễ nãi thời gian tu luyện, cho nên Lâm Vân chuẩn bị đêm nay đi xe lửa tới Phụng Tân. Hắn không muốn ở lại Phần Giang lãng phí thêm thời gian.

## 42. Chương 43: Vì Cái Gì?

- Vũ Tích tỷ, đến nơi rồi, hai người xuống xe trước đi, em đi cất xe vào trong gara.

Mỹ Na dừng xe ở khu chung cư, nói với Vũ Tích và Vũ Đình.

- Tỷ tỷ, không nên suy nghĩ nhiều, Lâm Vân vốn là…

Hàn Vũ Đình thấy sắc mặt của tỷ tỷ tái nhợt, liền im lặng.

Hàn Vũ Tích thẫn thờ xuống xe, đột nhiên sờ cái vòng trên cổ, trong lòng lại quặn đau. Lúc mình nhận được chiếc vòng cổ này, trong lòng vui vẻ, hạnh phúc biết bao. Thậm chí nghĩ tới, nếu bệnh của Lâm Vân tốt rồi, mình cũng có thể tiếp nhận hắn. Hắn đã biết quan tâm tới người khác, vì sao hắn còn làm như vậy?

Thấy tỷ tỷ đột nhiên xông ra ngoài, Hàn Vũ Đình liền vội kéo chị mình lại. Nàng không biết vì sao tỷ tỷ một mực im lặng, thẫn thờ, sau đó lại lao ra ngoài.

Hàn Vũ Tích giật xuống cái vòng cổ, chạy tới một bãi rác cạnh khu chung cư, dùng sức ném cái vòng cổ kia đi. Nhìn chiếc vòng cổ biến mất trong đống rác, nàng lẩm bẩm nói:

- Nếu như nó là Tưởng Niệm, vậy thì ta không muốn nó.

Đi cùng Mỹ Na và Vũ Đình trở về chỗ ở, Hàn Vũ Tích ngơ ngác ngồi ở trong phòng của mình, suy nghĩ miên man. Hôm nay mình đánh hắn là vì cái gì? Chẳng lẽ là do hắn tới nhà ga tìm gái làng chơi sao? Vì sao khi mình vừa nghe Phương Bình kể lại, trái tim như muốn bị xé nứt? Không phải mình đã ly hôn hắn rồi sao? Hắn làm chuyện đó thì liên quan gì tới mình?

Tưởng Niệm chỉ có đeo vài ngày, đã bị mình ném đi. Thật giống như mình không phải ném vòng cổ, mà là ném đi sự nhớ thương hắn. Thậm chí có mấy lần nàng muốn tới bãi rác đó, lấy Tưởng Niệm về, nhưng vừa nghĩ tới việc làm của Lâm Vân ở nhà ga, lại nhịn xuống.

Tưởng Niệm ném, lòng cũng không.

Rốt cuộc nàng đã minh bạch, khi Lâm Vân tống Tưởng Niệm cho mình, lòng của nàng cũng bị hắn cầm đi. Mặc dù, đến hiện tại, nàng còn không muốn thừa nhận.

Dù đầu óc của hắn vẫn không bình thường, dù hắn còn là một người thích sĩ diện.

Thậm chí, cho dù hôm nay nhìn thấy trong ví tiền của Lâm Vân toàn là giấy, lòng của nàng cũng vì Lâm Vân nhỏ máu, rơi lệ, hận không thể nói cho hắn biết, mình có thể nuôi sống hắn.

Vì sao mình để cho Lâm Vân ngủ trên giường của mình mà không có chút đắn đo nào? Vì cái gì biết Lâm Vân đã động vào áo lót của mình, nhưng nàng chỉ oán hận hắn rời đi mà không nói một lời, mà không để ý tới việc hắn đã nhìn thấy đồ vật riêng tư của mình?

Nàng không biết vì sao nàng lại yêu hắn? Vì sao khi nàng đã yêu hắn rồi, lại không muốn thừa nhận?

Sắc mặt của Hàn Vũ Tích càng ngày càng tái nhợt, nước mắt chậm rãi rơi xuống gò má….

Tuy hiện tại vẫn còn hận hắn, nhưng lại lo lắng cho hắn nhiều hơn. Lo lắng hắn đã đi chưa? Buổi tối hắn sẽ ngủ ở nơi nào? Hắn đã có chỗ ở chưa? Hắn còn có tiền ăn cơm không?

Hàn Vũ Tích hối hận vì đã tát hắn. Thậm chí có loại xúc động, đi tìm hắn ngay bây giờ, không để cho hắn lang thang ngoài đường nữa. Hắn đi nhà ga, vì sao mình muốn trách cứ hắn? Hắn đã ly hôn với mình, tiền cũng tiền của hắn.

Kết hôn vài năm, nhưng đến tay của mình cũng không cho hắn đụng được. Tuy hắn có chút không bình thường, nhưng hiện tại rõ ràng đã tốt hơn lúc trước rất nhiều. Một người nam nhân có sinh lý bình thường, dù đầu óc có chút vấn đề, nhưng đi vào đó cũng rất bình thường? Vì sao mình phải phản ứng lớn như vậy, thương tâm như vậy? Vì sao không nghĩ tới những việc hắn đã làm cho mình gần đây.

Mỗi ngày hắn đều nấu cơm cho mình ăn. Hắn thà để cả người ướt đẫm cũng muốn che ô cho mình. Lúc hắn trị liệu giúp mình, toàn thân đều là mồ hôi. Lúc hắn rời đi với chiếc lưng ướt sũng máu, hắn vẫn còn cười ngây ngốc với mình. Đến ngày sinh nhật của mình, hắn còn làm Tưởng Niệm để cho mình vui vẻ….

- Lâm Vân.

Hàn Vũ Tích đột nhiên đứng lên, nàng muốn đi tìm hắn, không thể để cho hắn lại ở bên ngoài nhặt sắt vụn, không thể để cho hắn lang thang ngoài đường.

Hàn Vũ Tích vừa đứng lên, lập tức lại chán chường ngồi xuống. Chắc hắn đã rời đi quán karaoke, mình đi đâu tìm hắn bây giờ? Còn chiếc vòng cổ? Thôi, coi như mọi chuyện chấm dứt từ đây, cần gì phải tìm về nữa.

Cầm cái gối màu vàng nhạt, ngẫm lại, đây cũng là món quà hắn dùng tiền nhặt sắt vụn mua được. Hàn Vũ Tích lại nghẹn ngào khóc.

….

Đột nhiên, Lâm Vân có cảm giác bồn chồn trong người. Giống như có vật trân quý gì đó của hắn bị ném đi vậy. Lông mày nhíu lại, lục soát khắp người, cũng không thấy mất cái gì.

Xe lửa từ Phần Giang đi Phụng Tân phải 9h rưỡi mới khởi hành. Lâm Vân lên xe lửa, tìm một chỗ ngồi , chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần. Tâm tình không phải là tốt, nên cũng không muốn tu luyện.

Ngồi đối diện với Lâm Vân là một người trung niên, và một thiếu niên chừng mười mấy tuổi. Thấy Lâm Vân ngồi đối diện bọn họ, người trung niên liền cười chào hỏi. Lâm Vân thấy thế cũng mỉm cười một cái.

Ngồi bên cạnh Lâm Vân là một nữ nhân đeo khẩu trang Thoạt nhìn, tuổi chừng ba mươi. Lúc Lâm Vân ngồi xuống, nàng kia vẫn im lặng, không nhúc nhích. Do cái trán cũng bị vài cọng tóc che mất, nên nhìn không rõ khuôn mặt của người nữ nhân kia. Lâm Vân cũng không phải là người tò mò, nên mặc kệ nàng.

Còn phải ngồi mấy giờ xe lửa, cho nên Lâm Vân vừa ngồi xuống liền nhắm mắt dưỡng thần.

Mấy tiếng sau.

- Ba ba, anh kia lúc ngồi vào chỗ, liền một sợi tóc cũng không thấy nhúc nhích qua. Đã mấy tiếng rồi…

Hai người ngồi đối diện có vẻ là cha con. Người thiếu niên bỗng thấp giọng hỏi phụ thân.

Từ lúc Lâm Vân ngồi vào chỗ ngồi, tinh thần của hắn liền rơi vào trạng thái tĩnh dưỡng, nên cả ngón tay cũng không nhúc nhích chút nào. Nếu không phải do nhìn thấy hắn lên xe, hai người ngồi đối diện còn tưởng hắn đã chết rồi.

Người trung niên đã sớm phát hiện tình huống kỳ lạ của Lâm Vân, trong lòng cũng đầy nghi vấn. Tuy không biết là hắn xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn đánh đứa con một cái:

- Đừng nói linh tinh…

Y biết bên ngoài có rất nhiều người kỳ quái, nhưng những người này không thích người khác quấy rầy bọn họ. Chon nên tranh thủ ngăn đứa con nói tiếp.

Người nữ tử ngồi bên cạnh Lâm Vân cũng di chuyển người một cái, có vẻ như nàng muốn xem Lâm Vân. Nhưng do nhiều năm giữ thói quen lạnh lùng, cho nên nàng lại thôi. Cũng một phần do trên người của Lâm Vân tỏa ra một mùi thơm tươi mát khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Nàng còn chưa từng ngửi thấy loại nước hoa nào có mùi như vậy.

Nhưng nàng biết rõ, rất nhiều người nam nhân, không thể để cho bọn họ có một chút cơ hội. Thậm chí nàng đã chuẩn bị một khi Lâm Vân di chuyển gần về phía mình, nàng sẽ đứng lên trách mắng hắn. Bất quá, nàng không có phản đối mùi thơm trên người hắn.

Nhưng làm cho nàng kỳ quái chính là, từ lúc Lâm Vân ngồi xuống sau, hắn chưa từng cử động qua. Cho dù một sợi tóc cũng không thấy nhúc nhích. Hiện tại xe lửa đã đi được bốn giờ, trên đường đã dừng ở vài cái trạm rồi.

## 43. Chương 44: Bắt Kẻ Trộm Hay Là Đũa Giỡn.

Lâm Vân ngồi bất động bốn giờ, nhưng nữ tử ngồi bên cạnh hắn kia lại bồn chồn không yên. Kỳ thực, nàng rất muôn đi vệ sinh, nhưng là Lâm Vân cứ ngồi bất động ở bên ngoài, chắn mất đường đi của nàng. Điều này làm cho nàng không biết có nên gọi hắn một tiếng không? Hay là chờ khi hắn tỉnh lại thì nói?

Nhưng thực sự là không nhịn được. Nữ tử đeo khẩu trang liền đừng lên, đang muốn mở miệng bảo Lâm Vân nhường một chút. Lại phát hiện Lâm Vân đã đứng sang một bên. Thậm chí nàng còn không biết Lâm Vân mở mắt ra từ lúc nào. Cho nên nữ tử kia liền lộ ra thần sắc kinh dị.

Nàng có thể khẳng định lúc mình đứng dậy, không hề kinh động tới người trẻ tuổi này. Nhưng hắn vẫn giống như nhìn thấy vậy, mình vừa đứng lên, hắn cũng đã đứng lên nhường lối đi. Chẳng lẽ hắn một mực quan sát nàng?

- Ngươi không đi ra, ta muốn ngồi xuống đấy.

Lâm Vân thấy nữ tử kia chỉ đứng đó sững sỡ, không khỏi nhắc nhở.

Nữ tử nghe thấy vậy, vội vàng đi qua Lâm Vân. Trên xe lửa rất nhiều người, từ lúc xe lửa khởi hành từ Phần Giang, trên xe đã ngồi chật ních là người. Cho nên rất nhiều hành khách không có chỗ ngồi phải dùng túi sách kê ở dưới, ngồi ở hành lang.

Tuy đã hơn một giờ đêm, nhưng trong xe vẫn có một vài hành khách đi lại.

Nữ tử đeo khẩu trang này vừa mới đi qua Lâm Vân, Lâm Vân đột nhiên vươn tay tới sau lưng nàng. Nữ tử này âm thầm cả kinh, chẳng lẽ người này muốn chiệm tiện nghi của mình? Vội vàng quay đầu lại.

Thì trông thấy Lâm Vân bắt lấy cánh tay của một cô gái trẻ. Tướng mạo của cô gái này rất thanh tú, dáng người cũng rất đầy đặn, điển hình của mỹ nữ.

Thấy không phải Lâm Vân muốn chiếm tiện nghi của mình, mà hình như là muốn đùa giỡn cô gái đầy đặn kia, không khỏi âm thầm khinh bỉ. May mà mình đeo khẩu trang, nếu mình bỏ khẩu trang xuống, chỉ sợ người này sẽ ve vãn mình.

Một số hành khách còn chưa ngủ thấy Lâm Vân dám trước mặt nhiều người như vậy, đùa giỡn cô gái trẻ, đều âm thầm lắc đầu. Nhưng cũng không có ai dám đứng lên nói chuyện. Hiện tại là hơn một giờ đêm, rất nhiều người đã dựa vào ghế ngủ say, những người còn tỉnh thì đều nhìn xem náo nhiệt.

Nữ tử đeo khẩu trang cũng không muốn xen vào việc của người khác. Càng không có hứng thú xem cái tên có vẻ ngoài đạo mạo, thực chất là một sắc lang kia đùa giỡn con gái. Tin tưởng người này chắc cũng chỉ muốn chiếm chút tiện nghi mà thôi.

- Ngươi khoan hẵng đi.

Nữ tử đeo khẩu trang vừa muốn rời đi, đã bị Lâm Vân gọi lại.

Trong lòng nàng liền giận dữ. Chẳng lẽ còn muốn chiếm tiện nghi của ta? Nhìn quần áo của hắn keo kiệt như vậy, không phải hắn muốn thông qua phương pháp này để đòi tiền mình a? Hay chỉ đơn giản là muốn đùa giỡn mình?

- Ngươi làm gì vậy? Thả ta ra, đồ lưu manh.

Cô gái bị Lâm Vân nắm lấy tay kia, mặt mũi đỏ bừng, muốn giãy tay của mình ra, nhưng là vô dụng. Tay của nàng bị Lâm Vân bắt lấy, giãy cũng không thể giãy, thậm chí chẳng những là tay, mà ngay cả toàn thân cũng không có khí lực gì. Nàng liền biết đã gặp phải cao thủ.

- Ta thấy cô gái này trộm đồ đạc của ngươi, ngươi kiểm tra xem, có mất gì không?

Lâm Vân nắm chặt tay cô gái, nói với nữ tử đeo khẩu trang.

Nữ tử đeo khẩu trang ngây ngốc một lát, mới vội vàng mở túi nhỏ của mình. Đồ vật quý trọng bên trong vẫn còn, không mất đi cái gì. Lập tức phản ứng, người nam tử trẻ tuổi này là muốn kiếm cớ để tiếp cận mình đây.

- Lưu manh, chỉ biết chiếm tiện nghi của nữ nhân.

Nữ tử đeo khẩu trang lại mặc kệ Lâm Vân, vội vội vàng vàng muốn đi nhà vệ sinh.

- Có phải ngươi có một cái hộp nhỏ màu trắng phải không? Nhìn xem còn có hay không?

Lâm Vân vẫn nhắc nhở.

- Nhìn ngươi lớn lên hiền lành như vậy, liền loại lấy cớ thấp kém như vậy cũng nói ra. Thật sự là không biết xấu hổ.

Nữ tử đeo khẩu trang mắng Lâm Vân một tiếng, không muốn tiếp tục để ý cái tên không biết xấu hổ này.

Tuy nữ tử đeo khẩu trang nói không phải rõ ràng, nhưng những người xung quanh đều nghe thấy được. Lúc đầu nghe Lâm Vân nói là mình bắt được kẻ trộm, trong lòng cũng tự nhủ nguyên lại là như vậy. Nhưng lại nghe nữ tử đeo khẩu trang nói chuyện, ở đâu còn không biết Lâm Vân chính là một tên lưu manh muốn bắt nạt con gái mà thôi.

Tuy tướng mạo của Lâm Vân không phải là hung dữ, nhưng đối với loại lưu manh này, hành khách trên xe lửa vẫn lựa chọn không cần phải chọc tới.

- Buông tay ta ra, loại người lấy cớ rồi chiếm tiện nghi của con gái như ngươi, thật không biết xấu hổ.

Cô gái đầy đặn bị Lâm Vân bắt lấy tay này, sắc mặt lập tức trở nên bình thường. Ra vẻ ủy khuất mắng mỏ Lâm Vân.

Lâm Vân lắc đầu, buông tay cô gái này ra, sờ sờ cái mũi, bất đắc dĩ nói:

- Xin lỗi, có thể là ta nhìn lầm rồi.

Nữ tử đeo khẩu trang còn chưa đi xa, nghe Lâm Vân nói vậy, trong nội tâm càng thêm khinh bỉ. Thủ đoạn thấp kém như vậy, cũng đem ra dùng. Hừ, thật đúng là bội phục hắn có thể chịu đựng được mấy giờ liền.

Người xung quanh nghe Lâm Vân nói vậy, đều không nói gì. Thật đúng là thủ đoạn thấp kém, mà da mặt của người trẻ tuổi này cũng thật là dày. Thậm chí còn có một ít thanh âm giễu cợt truyền tới. Nếu không cố kỵ Lâm Vân là lưu manh, thì bốn phía đã cười to rồi.

Lâm Vân vừa thả tay ra, cô gái đầy đặn kia liền xoa xoa tay của mình, hung hăng trợn mắt liếc Lâm Vân. Vừa muốn nói gì, Lâm Vân đã mở miệng trước:

- Đã người khác không để ý, ta cũng không quan tâm. Bất quá, ngươi nên biến mất khỏi tầm mắt của ta. Bằng không đừng trách ta không khách khí, cho dù ngươi ăn vào cũng phải nhổ ra.

Cô gái kia muốn nói cái gì, nhưng chỉ im lặng, vội vã rời đi. Vừa vặn xe lửa tới một trạm dừng, cô gái ngay lập tức đã xuống xe. Đằng sau nàng cũng có vài người xuống xe.

Lâm Vân nhìn thấy vậy, âm thầm cười lạnh. Tiếp tục ngồi xuống chỗ của mình, đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần.

- Ta tin tưởng ngươi, lão đệ.

Người trung niên ngồi đối diện thấy Lâm Vân ngồi xuống, liền cười nói với hắn.

Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, thủ đoạn ăn trộm của cô gái kia vô cùng cao minh. Có thể nói, trừ mình ra, những người ở đây rất khó nhìn ra. Chẳng lẽ người trung niên này cũng nhìn thấy?

- À.

Lâm Vân nhìn người trung niên, vì sao người khác đều cho rằng mình là lưu manh, còn y lại nói tin tưởng mình?

- Chuyện đã trôi qua rồi, đừng nhắc lại làm gì nữa.

Lâm Vân thấy người trung niên không muốn nói, đành khoát tay nói.

- Ngươi cũng đi Phụng Tân?

Người trung niên cũng không có tính toán nói tiếp chuyện này. Dù sao, người bị mất còn không thèm để ý, phỏng chừng không phải là đồ vật quan trọng gì. Nhưng về người thanh niên ngồi đối diện này, ngay từ đầu gặp mắt, y đã cảm thấy hắn không tầm thường. Không có lý do gì, chỉ là một loại trực giác do nhiều năm lăn lộn trong xã hội mà đoán ra.

## 44. Chương 45: Ngũ Thải Phỉ

- Ừ.

Lâm Vân trả lời người trung niên.

- Thật là xảo, ta vừa vặn cũng về Phụng Tân. Ta gọi là Điền Trung Phỉ, còn đây là con ta, Điền Hòa.

Trung niên giới thiệu người thiếu niên ngồi bên cạnh.

- Ta gọi là Lâm Vân, ta tới Phụng Tân là để công tác.

Lâm Vân gật đầu nói với người trung niên. Trực giác nói cho hắn biết, đây là một người có kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú, làm người cũng không tệ lắm.

- Lần này ta mang theo con trai tới Phần Giang, là để gặp con gái của mình. Nó tên là Điền Hiểu Phù, là sinh viên đại học y khoa Phần Giang. Lâm tiên sinh có phải là người Phần Giang không?

Lúc này, nữ tử đeo khẩu trang đã trở lại, bắt gặp Lâm Vân và người trung niên kia đang nói chuyện vui vẻ. Nghĩ một chút, liền tới một chỗ ngồi, thương lượng với một ông lão tuổi chừng hơn sáu mươi. Ông lão này liền đứng lên, ngồi vào bên cạnh của Lâm Vân, còn chỗ ngồi cũ thì nhường cho nữ tử kia.

Lâm Vân cười tự giễu. Người trung niên kia cũng lắc đầu, nhưng không nói gì.

- Ừ, ta là người Phần Giang. Điền tiên sinh là người Phùng Tân sao?

Lâm Vân thuận miệng hỏi.

- Ừ, ta đã ở Phụng Tân vài chục năm. Cho nên có thể coi là người Phụng Tân. Lăn lộn vài năm, hiện tại, mới kiếm được một chức trưởng khoa nho nhỏ trong cục bảo vệ môi trường của Phụng Tân.

Nói xong, cũng cười tự giễu.

Lâm Vân gật đầu. Điền Trung Phỉ nói như vây, không phải là có ý khoe khoang, mà là muốn thật tâm kết giao Lâm Vân, nên mới trả lời rõ ràng như vậy. Lâm Vân không khỏi có cảm giác lau mắt mà nhìn với người trung niên này. Hai người chỉ là bình thủy tương phùng, nói chuyện với nhau cũng bất quá được hơn mười câu. Nhưng người trung niên này rất biết nói chuyện, khiến người nghe cảm giác như là bằng hữu nhiều năm nói chuyện vậy. Không hề có cảm giác xa lạ.

Nếu bảo người trung niên này không thông đạo lý đối nhân xử tế, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không tin. Có thể thấy, kinh nghiệm xã hội của người nay phong phú như thế nào. Loại người này, thành tựu về sau tuyệt đối không chỉ là cái chức trưởng khoa nhỏ nhỏ như vậy.

Tuy nhiên Điền Trung Phỉ không phải là hạng người xảo trá, chỉ là sành sỏi lõi đời mà thôi. Lâm Vân cũng có chút hảo cảm với y. Bất kể như thế nào, tính cách của người này không tồi, đáng để kết giao.

Lâm Vân không tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần nữa. Bốn giờ tu luyện vừa rồi, đã khiến lực lượng Tinh Vân trong người hắn khôi phục lại như cũ. Tuy không có hoàn toàn khôi phục, nhưng đã đủ để Lâm Vân hài lòng.

Hai người cảm thấy rảnh rỗi liền nói chuyện thiên nam địa bắc. Càng nói chuyện với Lâm Vân, Điền Trung Phỉ càng hoảng sợ. Người tuổi trẻ trước mặt này, ngoại trừ về vấn đề địa lý còn chưa quen thuộc ra, còn lại, bất cứ tri thức về phương diện nào, mình đều không thể đuổi theo bóng lưng của hắn.

Thậm chí, có một số việc mình không thể kết luận được, Lâm Vân cũng có thể đơn giản nói ra. Mặc kệ Lâm Vân nói đúng hay sai, nhưng với kiến thức như vây, Điền Trung Phỉ càng thêm khẳng định Lâm Vân không phải là hạng người tầm thường. Y đã đi nam vào bắc vài chục năm, hạng người nào còn chưa gặp qua? Nhưng một người tài hoa như vậy, y quả thực chưa từng thấy qua.

Cho dù một số việc Lâm Vân không quen thuộc, chỉ cần Điền Trung Phỉ nói đến, vô luận là nhiều hay ít, vô luận là vụn vặt như thế nào, Lâm Vân cũng không cần để cho Điền Trung Phỉ nói lần thứ hai. Điền Trung Phỉ biết mình hôm nay gặp phải cao nhân rồi. Trong nội tâm càng muốn kết giao với Lâm Vân.

Cuối cùng, ông lão ngồi bên cạnh Lâm Vân cũng tham gia nói chuyện. Ba người càng nói càng cao hứng. Qua buổi nói chuyện, Lâm Vân biết nhiều hơn về các phong tục tập quán các nơi, cùng với cái nhìn sơ bộ về phong cảnh, chính trị của các quốc gia.

Lão nhân ngồi bên cạnh Lâm Vân chính là một người công nhân có hơn bốn mươi năm kinh nghiệm về điện tử kỹ thuật. Nhưng ông ta hát hiện, cho dù là sở trường của mình, trong mắt của Lâm Vân cũng có vô vàn chỗ hở. Khiến ông ta không khỏi nhớ tới câu của cổ nhân ‘Nghe quân nói chuyện, còn hơn đọc sách trăm năm’.

Bất tri bất giác xe lửa đã đến Phụng Tân, trời cũng đã sáng. Lâm Vân không hề cảm thấy mệt mỏi gì, nhưng không ngờ ông lão và Điền Trung Phỉ rõ ràng cũng không cảm thấy mệt.

Lúc chia tay, Điền Trung Phỉ và ông lão đều có chút không muốn. Tuy Điền Trung Phỉ cực lực mời Lâm Vân tới nhà y chơi, nhưng Lâm Vân lại không muốn quấy rầy người khác. Ở trên xe có thể nói chuyện cho qua thời gian được, nhưng hiện tại hắn không muốn có nhiều liên hệ. Hắn phải dành thời gian cho việc tu luyện.

Từ biệt hai người, Lâm Vân trực tiếp đi tới khu vực gần công ty phụ trách tiêu thụ sản phẩm của Hồng Tường ở Phụng Tân. Địa chỉ của công ty là ở tầng 9 toà nhà Hoàn Tân.

Hiện tại vẫn còn là ngày nghỉ, cho nên hắn muốn tìm một chỗ ở gần đây.

….

Tống Lôi xuống xe lửa, trong nội tâm cũng rất là buồn bực. Bởi vì nàng có khuôn mặt khá xinh đẹp, nên thường xuyên có người lợi dụng cơ hội để tiếp cận nàng. Không ngĩ tới, cho dù hôm nay mình đeo khẩu trang, vẫn có kẻ không biết xấu hổ ve vãn.

Lại còn lấy cớ là mình bị trộm mất đồ nữa. Cách ngu ngốc như vậy cũng có thể biên ra được. Có thể thấy người tuổi trẻ kia, cuộc sống thất bại như thế nào.

Bất quá, nàng cũng có chút bội phục hắn, có thể giả trang quân tử liên tục bốn giờ. Đoán chừng là do hắn tưởng mình muốn xuống xe, dưới tình thế cấp bách, mới nghĩ ra thủ đoạn thấp kém như vậy để tiếp cận mình. Nghĩ chiếm tiện nghĩ lão nương à? Mơ đi!

Một tiếng nhạc dễ nghe vang lên, Tống Lôi vội cầm lấy điện thoại di động. Nhìn số điện thoại, là phụ thân của mình gọi tới. Nhất định là hỏi mình đã tới nơi an toàn chưa.

- Tiểu Lôi, con đã tới chưa?

Thanh âm có chút già nua của phụ thân vang lên.

- Rồi ạ, xe lửa vừa dừng, hiện tại con đang muốn đi tới khách sạn Hòa Điền.

Tống Lôi nghĩ chắc phụ thân lo lắng cho mình.

- Tốt, hiện tại con tới khách sạn đó đặt phòng đi, rồi gọi lại cho cha sau.

Thanh âm của phụ thân lại có chút nghiêm túc..

Để điện thoại xuống, trong nội tâm Tống Lôi rất buồn bực. Phụ thân rất ít khi dùng ngữ điệu nghiêm túc như vậy nói chuyện với mình. Chỉ có những chuyện rất quan trọng, phụ thân mới dùng ngữ khí như vậy.

Tống Lôi tranh thủ thời gian đến khách sạn Hòa Điền. Đi vào phòng mình đã đặt, liền gọi điện cho phụ thân.

- Ba, con đã ở trong phòng rồi, có chuyện gì không ạ?

Tống Vân thắc mắc hỏi phụ thân. Việc gì mà khiến cho cha mình nghiêm túc như vậy?

- Lập tức, lấy ‘Ngũ Thải Phỉ’ trong túi của con, cất vào hòm sắt đi. Một lúc sau, anh hai của con sẽ tới đấy cầm. Con không nên đi ra ngoài.

Tống Lôi nghe thấy thanh âm của phụ thân có chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn dồn dập.

- ‘Ngũ Thải Phỉ’ là cái gì? A, chẳng lẽ chính là ‘Ngũ Thải Phỉ’ mà con nghe nói bán đấu giá ở Phần Giang được 80 triệu nguyên kia sao? Không ngờ được nhà chúng ta mua? Còn để ở trong túi của con nữa?

Tống Lôi kinh ngạc, thiếu chút nữa kêu ra tiếng.

- Đúng vậy, lúc con đi, cha đã bảo anh cả của con để cái đó ở sâu trong túi của con, nên con không biết. Thứ này rất quan trọng với gia tộc của chúng ta. Cha sợ con biết mà khẩn trương, khiến người khác nghi ngờ. Hiện tại tranh thủ thời gian cất nó đi, chính là cái hộp nhỏ màu trắng bạc ấy.

Phụ thân của Tống Lôi chậm rãi nói.

## 45. Chương 46: Đàm Luận Nghiệp Vụ

## 46. Chương 47: Trong Lòng Của Anh Còn Đau Không?

Kỳ thực, cũng không có gì thương lượng nhiều, những vấn đề chi tiết đều được Mộc quản lý và Đông Giai thương lương từ trước. Hai người chỉ cần sửa chữa vài chỗ là được.

Hàn Vũ Tích và Ninh Vi không phải là những người hay nói, cho nên chỉ mất nửa giờ là làm xong công việc trao đổi. Thậm chí, một ly café, còn chưa uống hết.

- Vũ Tích tỷ, chị thật inh đẹp. Em chưa bao giờ thấy qua một cô gái nào xinh đẹp như chị. Trường học của em cũng có rất nhiều mỹ nữ, nhưng không có ai xuất sắc hơn chị.

Ninh Vi nhìn Hàn Vũ Tích, thật lòng tán thưởng.

- Kỳ thực em cũng rất đẹp a. Em mới ra trường phải không? Em thật may mắn, vừa mới tốt nghiệp đã kiếm được một công việc ở công ty quốc tế như Cảng Hải.

Hàn Vũ Tích thấy Ninh Vi có vẻ câu nệ, phỏng chừng là một sinh viên mới ra làm.

- Vâng, nói thật với chị, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm. Bởi vì chủ tịch là bạn tốt của Lâm đại ca, cho nên công ty rất chiếu cố em. Vũ Tích tỷ, chị xinh đẹp như vậy, không biết có anh chàng nào xứng đôi được với chị. Chị đã kết hôn chưa?

Ninh Vi tuy rụt rẻ, nhưng vẫn không nhịn được hỏi về vấn đề này.

- Chị, chị đã kết hôn rồi…

Hàn Vũ Tích trả lời rất nhỏ, ánh mắt lại hiện lên một tia ảm đạm. Nàng tính toán buổi chiều đưa giấy ly hôn tới ủy ban nhân dân thành phố để ký. Nhưng vì phải giúp đỡ Đông Giai, nên đành phải để ngày mai.

Thấy khuôn mặt ảm đạm của Hàn Vũ Tích, Ninh Vi chỉ biết cuộc hôn nhân của chị gái xinh đẹp này không phải là hạnh phúc.

- Xin lỗi Vũ Tích tỷ vì đã….

Ninh Vi không biết thế nào an ủi.

- Không sao, chị đã ly hôn rồi.

Thanh âm của Hàn Vũ Tích có chút rời rạc.

- Vũ Tích tỷ, chị xinh đẹp lại giỏi giang như vậy, có người nào cam lòng lại ly hôn với chị? Ai, nữ nhân chúng ta muốn tìm một người nam nhân tốt, thật quá khó khăn a. Cho nên, em không có ý định kết hôn.

Ninh Vi đột nhiên cảm thán nói.

- Em còn nhỏ, về sau em nhất định sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Cần gì phải bi quan như vậy.

Hàn Vũ Tích thấy Ninh Vi như vậy, không khỏi có chút buồn cười.

Bất quá, khi nhớ tới Lâm Vân, không phải lúc đó, hắn ký tên rất nhanh sao? Chẵng lẽ mình còn không bằng nữ nhân ở nhà ga kia? Hắn, Lâm Vân…Ai, nhưng mình có thể cho hắn động vào mình sao? Tuyệt đối không có khả năng.

- Kỳ thực, Vũ Tích tỷ, chị xinh đẹp như vậy, thật khó có người đàn ông nào xứng với chị. Chị ly hôn là chính xác. À, trừ Lâm đại ca ra, nhưng anh ấy…Ai!

Ninh Vi nhớ tới Lâm Vân. Từ ngày chia tay với anh ấy, mình đã mấy lần gọi điện thoại liên lạc, nhưng anh ấy toàn tắt máy.

Hàn Vũ Tích âm thầm buồn cười. Phỏng chừng, cô gái này bị ngôi sao ca nhạc nào hấp dẫn. Nên chuyện này nàng cũng không biết khuyên nhủ thế nào. Dù sao đây cũng chỉ là lần đàu tiên hai người gặp mặt.

- Người em nói cũng có họ Lâm?

Hàn Vũ Tích bỗng nhớ tới Lâm Vân, liền hỏi. Nhưng lập tức, biết mình không nên hỏi.

- Đúng vậy, chính là Lâm Vân đại ca, anh ấy là người rất có bản lĩnh, làm người cũng tốt. Em…

Ninh Vi đột nhiên dừng lại chủ đề. Bởi vì tập tài liệu trong tay Hàn Vũ Tích đã rơi xuống đất.

- Vũ Tích tỷ, chị không sao chứ?

Ninh Vi vội vàng đứng lên.

- A, chị không sao, chỉ là đột nhiên nhớ tới một người mà thôi. À, vị Lâm đại ca mà em nói kia, đang ở đâu?

Hàn Vũ Tích đã hồi phục tinh thần, ngồi xuống tiếp tục hỏi.

- Em không biết, hẳn là đang ở Phần Giang a. Em mới quen anh ấy ở nhà ga số 30. Cũng nhờ anh ấy mà em kiếm được công việc này.

Ninh Vi nói tới đây liền ảm đạm. Ngay cả chỗ ở của anh ấy, mình cũng không biết.

- Em nói cái gì? Có phải em vừa nói em gặp anh ta ở nhà ga số 30 phải không?

Hàn Vũ Tích lần nữa kích động đứng lên.

- Đúng vậy. Lúc ấy em đang đợi xe, thì bị người khác lừa gạt, về sau…Mãi khi Lâm đại ca cũng bị bọn chúng lừa tới. Anh ấy nghe thấy tiếng kêu cứu của em, liền cứu em ra. Sau đó dẫn em tới nhà hàng quốc tế Mỹ Châu ở một đêm…Ngày hôm sau, anh ấy liền đi. Từ lần đó là không gặp mặt anh ấy nữa.

Tuy Ninh Vi không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại phản ứng lớn như vậy. Nhưng khi nàng nói tới Lâm Vân, nghĩ tới một mực không liên lạc được với anh ấy, thần sắc liền ảm đạm.

Hàn Vũ Tích sững sờ đứng ở nơi đó, không nhúc nhích.

- Lúc ấy, em còn tưởng Lâm đại ca mang em đi thuê phòng. Em còn chuẩn bị kỹ càng. Kỳ thực, cho dù lúc đó Lâm đại ca muốn em làm chuyện đó, em cũng cam tâm tình nguyện. Chính là, Lâm đại ca căn bản không có nghĩ như vậy, ngược lại, em…

Nính Vi vừa nói vừa cắn cắn môi.

- Nếu biết em không liên lạc được với anh ấy, thì em đã nghĩ biện pháp muốn cùng anh ấy một đêm. Dù cho anh ấy không thích em, nhưng em vẫn nguyện ý. Vũ Tích tỷ, chị thấy có phải em rất….

Ninh Vi đột nhiên dừng lại chủ đề. Bởi vì Hàn Vũ Tích đã rơi lệ đầy mặt.

“Nguyên lai hắn không làm chuyện đó, nguyên lai hắn nói hắn ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu là sự thật. Ngay cả một cô gái thanh tú như Ninh Vi tự nguyện dâng hiến, hắn cũng có thể cự tuyệt, thì sao có thể đi nhà ga tìm gái làng chơi. Vì sao ta không tin hắn? Vì sao ta lại tát hắn? Ta thật hận bản thân. Lâm Vân, hiện tại anh có khỏe không?”

Trong lòng đau nhói như ngàn vạn mũi dao cắt xé. Nàng hối hận vì đã ném Tưởng Niệm đi.

“Thực xin lỗi, Lâm Vân, em không nên đánh anh ở trước mặt nhiều người như vậy. Em không nên vì người khác mà nghi ngờ anh. Mặt của anh còn đau không? Lâm Vân….”

“Bệnh của anh đã khỏi rồi, nhưng em vẫn coi anh như người điên lúc trước. Anh nấu cơm cho em ăn, em lại chán ghét anh. Anh bị cảm lạnh vì che mưa cho em, em lại tránh đi. Vết thương trên đầu anh còn đau hay không? Em đánh anh, lòng anh còn đau hay không? Lâm Vân…”

“Nguyên lai là em rất yêu anh. Nguyên lai anh đã trở lại bình thường. Hiện tại, em rất muốn anh ở bên cạnh em, ôm em như lần sinh nhật trước. Rất muốn ngửi thấy hương vị nhẹ nhàng trên người anh. Lâm Vân, anh trở lại đi, Lâm Vân…”

“Mình luôn tự hỏi vì sau mấy ngày nay, lòng của mình vẫn đau như vậy. Nguyên lai, là do mình đã ném đi Tưởng Niêm, nguyên lai mình đã mất đi anh ấy”

“Không được, mình phải đi tìm Tưởng Niệm trở về. Đó là quà sinh nhật mà anh ấy làm cho mình. Giấy ly hôn, em cũng chưa ký tên, cho nên anh vẫn là chồng của em.”

- Vũ Tích tỷ, chị làm sao vậy?

Ninh Vi tiến lên phía trước, thấy Hàn Vũ Tích có vẻ lảo đảo, muốn vịn nàng.

- Thực xin lỗi Ninh Vi, chị việc nên đi trước.

Hàn Vũ Tích lao ra quán cafe, mở cửa xe Fox của mình, dùng tốc độ nhanh nhất quay về chỗ ở.

Xe mới dừng ở khu chung cư, Hàn Vũ Tích đã phóng tới bãi rác hôm đó. Nhưng Tưởng Niệm của nàng, có thể tìm về sao?

Hàn Vũ Tích giống như nổi điên, lật qua lật lại đống rác tìm kiếm, hồn nhiên quên mất mùi hôi thối ngút trời của bãi rác.

## 47. Chương 48:

Mỹ Na rất kỳ quái. Giữa trưa Vũ Tích đi giúp Đông Giai gặp mặt khách hàng, lẽ ra phải sớm về tới công ty mới đúng? Vì sao tới tận lúc tan tầm rồi, còn chưa thấy Vũ Tích trở về? Gọi điện thoại cho chị ấy, cũng không có ai nghe máy. Chẳng lẽ chị ấy đã về trước?

Vì lo lắng cho Hàn Vũ Tích, nên vừa tan tầm, nàng liền trực tiếp về nhà. Đi tới cửa khu chung cư thì rõ ràng thấy chiếc xe Fox của Vũ Tích đậu ở chỗ này, bảo vệ còn đang hỏi đây là xe của ai. Mỹ Na tới gần chiếc xe thì không thấy Vũ Tích, mà cửa xe thì vẫn mớ.

- Đây là xe của ngươi à? Tranh thủ lái đi chỗ khác đi. Ngươi xem xe của ngươi đậu ở chỗ này đã mấy giờ rồi. Nơi này không phải là nơi đỗ xe.

Bảo vệ thấy Mỹ Na ngó vào trong xe, tưởng là xe của nàng, liền yêu cầu Mỹ Na lái xe đi.

Mang theo vẻ mặt nghi vấn, lái xe một bên. Trong lòng Mỹ Na tự nhủ, vì sao xe của Vũ Tích lại đậu ở đây mấy tiếng liền? Cửa xe lại không có đóng, chẳng lẽ chị ấy gặp chuyện gì rồi? Mỹ Na bắt đầu lo lắng cho Hàn Vũ Tích.

Chị ấy đã đỗ xe ở đây, thì có khả năng chị ấy chỉ ở quanh đây. Mỹ Na xuống xe, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vũ Đình. Bất quá, vừa lấy chiếc điện thoại ra, thì sững sờ.

Bởi vì nàng trông thấy ở bãi rác cách đây không xa, có một người đang nổi điên lục lọi đống rác.

- Vũ Tích tỷ…

Mỹ Na kinh hãi suýt nữa làm rơi chiếc điện thoại. Vũ Tích tỷ bị làm sao vậy?

Không dám nghĩ nhiều hơn nữa, Mỹ Na lập tức chạy tới.

- Vũ Tích tỷ, chị đang làm gì vậy? Nơi này là bãi rác mà.

Mỹ Na thấy cả người của Hàn Vũ Tích đã dính đầy rác vụn, trên người bẩn vô cùng.

Mỹ Na quả thực không dám tin vào mắt mình. Vũ Tích tỷ là người rất thích sạch sẽ. Cho dù trên quần áo có dính chút tro bụi, chị ấy cũng mang đi rửa sạch. Vậy mà hôm nay, không biết vì sao chị ấy lại biến thành như vậy?

Ngừng lục lọi, Hàn Vũ Tích có chút thất thần ngẩng đầu nhìn Mỹ Na:

- Mỹ Na, em đã trở lại rồi à?

Sau đó lại cúi đầu, tiếp tục lục lọi trong đống rác.

- Vũ Tích tỷ, chị đang làm gì vậy?

Mỹ Na thấy Vũ Tích chỉ nói một câu, lại tiếp tục lục lọi, liền tranh thủ kéo Hàn Vũ Tích lại.

- Chị, a, Mỹ Na, đã tan tầm rồi à?

Hàn Vũ Tích cuối cùng mới hồi phục tinh thần.

- Vâng, Vũ Tích tỷ, chị làm sao vậy? Vì sao lại biến thành như thế này?

Mỹ Na lo lắng hỏi.

- Mỹ Na, em về trước đi, chị bị mất đồ, chị muốn tìm lại.

Hàn Vũ Tích nói xong , lại muốn tiếp tục tìm.

- Vũ Tích tỷ, chị xem, người chị đã dính đầy rác vụn kìa. Cho dù chị muốn tìm cái gì, nhưng hiện tại trời đã tối, ngày mai chúng ta lại tới tìm. Đến lúc đó, em sẽ gọi thêm Vũ Đình giúp chị tìm đồ đã mất.

Mỹ Na bất đắc dĩ, lần nữa giữ chặt Hàn Vũ Tích.

Lúc này, Hàn Vũ Tích mới chú ý trên người đã rất bẩn., liền sửng sốt. Không phải mình rất thích sạch sẽ sao? Không nghĩ tới, lại thành như vậy.

Nhìn sắc trời, quả nhiên đã tối. Rơi vào đường cùng, Hàn Vũ Tích đành phải đi theo sau Mỹ Na trở về. Quyết định ngày mai phải tìm được chiếc vòng cổ.

Một đềm đều ngủ không ngon giấc. Hàn Vũ Tích một mực suy nghĩ tới chiếc vòng cổ kia đã bị mình ném đi đâu. Cho nên trời vừa sáng, nàng đã đứng dậy.

- Mỹ Na, xin công ty cho chị nghỉ một ngày. Chị muốn đi tìm vật đó.

Hàn Vũ Tích nói xong, muốn ra khỏi cửa.

- A, Vũ Tích tỷ, rốt cuộc là chị mất cái gì? Mà đến cả cơm sáng cũng không ăn, công việc cũng xin nghỉ. Nó quan trọng lắm không? Nếu không, buổi chiều em cũng xin nghỉ, giúp chị tìm lại. Mà nó là cái gì vậy?

Mỹ Na thấy vừa mới sáng sớm, Hàn Vũ Tích đã đi ra ngoài tìm đồ vật, rất là khó hiểu. Ngay cả cơm cũng không ăn, đồ vật đấy quan trọng như vậy sao?

- Không có gì, chỉ là một chuỗi vòng cổ.

Hàn Vũ Tích vừa nghĩ tới chiếc vòng cổ bị mất đi, trong lòng liền đau đớn.

- A, có phải là chiếc vòng cổ mà sáng hôm đó em thấy chị đeo phải không?

Mỹ Na ngạc nhiên hỏi, vô ý thức nhìn sang chiêc cổ trắng nõn của Hàn Vũ Tích. Quả nhiên, chiêc vòng cổ rất đẹp kia đã không còn.

- Vũ Tích tỷ, vì sao chị biết chiếc vòng cổ kia rơi ở bãi rác? Nhỡ đâu nó bị mất ở chỗ khác thì sao?

Mỹ Na muốn khuyên nhủ Hàn Vũ Tích không cần phải tới bãi rác tìm vòng cổ. Tuy chiếc vòng cổ đó rất đẹp, nhưng cũng không thể vì nó mà nghỉ việc a. Huống chi, chiếc vòng cổ đó rốt cuộc ở đâu còn không biết.

Hàn Vũ Tích ảm đạm xoay người ra cửa. Mỹ Na thấy mình không có cách nào khuyên nhủ chị ấy. Đành phải kệ chị ấy. Buổi chiều mình cũng xin nghỉ, giúp chị ấy tìm vậy.

Mỹ Na tới công ty, nhưng vẫn lo lắng cho Vũ Tích. Nàng cảm thấy tinh thần của chị ấy hiện tại không được tốt lắm. Ngẫm lại, liền gọi điện cho Vũ Đình.

- Vũ Đình, không biết vì sao ngày hôm qua chị em ở bãi rác tìm chiếc vòng cổ. Chị khuyên như thế nào, chị ấy cũng không nghe. Hôm nay còn bảo chị xin nghỉ hộ chị ấy nữa. Buổi sáng, cơm còn chưa ăn, đã đi ra ngoài rồi. Đợi lát nữa, em tới xem thế nào.

- Cái gì? Chị nói Vũ Tích tỷ tìm lại cái vòng cổ mà chị ấy đã ném đi à? Vì cái gì?

Điện thoại truyền tới thanh âm lo lắng của Hàn Vũ Đình.

- A, là do Vũ Tích tỷ ném đi? Vậy vì sao chị ấy còn muốn đi tìm? Vũ Đình…

Mỹ Na còn chưa nói hết lời, thì điện thoại của Vũ Đình đã tắt. Đoán chừng là vì quá lo lắng cho Vũ Tích tỷ. Có Vũ Đình bên cạnh, Mỹ Na mới thở phào một cái.

- Xin hỏi, Hàn Vũ Tích có ở văn phòng không?

Mỹ Na vừa để điện thoại xuống, liền có một người nam tử trẻ tuổi đứng ở cửa ra vào hỏi.

- Ngươi là ai? Tìm chị ấy có việc gì?

Mỹ Na hỏi người nam tử kia.

- A, ta chỉ là một khách hàng của nàng ấy. Ta muốn hẹn nàng ấy để nói chuyện về công việc. Không biết nàng ấy có ở đây không?

Người nam tử trẻ tuổi vừa nói, vừa ngó đầu nhìn quanh. Nhưng y không thấy Hàn Vũ Tích.

- Ngươi có phải hay không muốn mua sản phẩm của công ty?

Mỹ Na thấy thế lập tức hỏi.

- À…Đúng vậy, công ty của chúng ta muốn mua một số sản phẩm, cần thương lượng với nàng ấy.

- Vậy à, vậy ngươi phải tới văn phòng nghiệp vụ mới đúng. Phòng của chúng ta không chịu trách nhiệm về tiếp thị sản phẩm. Còn có, Vũ Tích tỷ đã xin nghỉ việc vài hôm rồi.

Mỹ Na trả lời người thanh niên này, nhưng trong lòng có chút hoài nghi. Một người muốn nói chuyện về công việc, sao không nói chuyện ở phòng khách, phải chạy tới tận đây để nói chuyện? Chẳng lẽ là ai mang vào sao?

- Ách, ta biết rồi…

Người thanh niên này nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là tới phòng nghiệp vụ trước, mua một ít sản phẩm của công ty này. Sau đó chậm rãi tiếp cận Vũ Tích vậy.

Đã tìm được nơi làm việc của cô gái kia, dựa vào thực lực của gia đình và tướng mạo của minh, y tin tưởng cho dù phải cạnh tranh với nhiều người nam nhân khác, cũng không có vấn đề. Huống chi, chồng của Vũ Tích còn là một tên điên, lại còn đi tới nhà ga chơi gái.

Hôm nay Phương Bình vừa đi làm liền gặp phải Tần Thăng. Trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới, người này thực sự tìm đến. Nhưng nàng vẫn kiên trì đưa y tới văn phòng của Hàn Vũ Tích. Còn phải nói người mà y muốn tìm tên là Hàn Vũ Tích.

## 48. Chương 49: Tân Quan Tiền Nhiệm

## 49. Chương 50: Phòng Cho Thuê

Lấy điện thoại di động ra, Lâm Vân lại phát hiện điện thoại di động của mình đã hết điện. Cũng không thèm để ý, đi tới một quán bán đồ ăn vặt ở bên đường, gọi nhờ điện thoại.

- Người tìm ai?

Bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ mang đậm khẩu ngữ địa phương.

- A, ta gọi là để thuê phòng, ta muốn đi tới đó xem trước, không biết có được không?

Lâm Vân cố ý giả giọng của người già. Nghe giọng nữ trong điện thoại, Lâm Vân đoán chừng là một phụ nữ trung niên tuổi chừng năm mươi.

Bất quá, hắn không quan tâm những cái này. Hắn chỉ cần có chỗ ở yên tĩnh để tu luyện là được rồi. Cùng lắm thì trả thêm tiền cho bà ta. Dù sao giá phòng ở đó cũng không thể đắt hơn giá phòng ở nhà trọ trung tâm thành phố đi. Về phần đối phương bao nhiêu tuổi, cũng không phải là vấn đề đối với hắn.

- Cũng được, ngươi tới xem đi. Địa chỉ là số nhà 603, tổ 38, ngõ Hạnh Hoa.

Bên kia nói xong, dừng một chút, mới cúp điện thoại.

- Ngõ Hạnh Hoa là ở đâu?

Lâm Vân thả điện thoại xuống, vẻ mặt nghi vấn. Trong lòng tự nhủ, đừng có xa nội thành quá. Nếu chỗ ở cách công ty xa quá, đi lại sẽ bất tiện.

- Ta biết ngõ Hạnh Hoa ở đâu. Ngõ Hạnh Hoa ở trên đường Chiêu Đình, ta đã đi qua đó vài lần. Chỗ đấy cách đây không xa lắm. Qua trạm xe điện ngầm số 6 là tới.

- Không phải rất xa?

Lâm Vân liền cảm thấy nghi ngờ. Không phải rất xa, thì chính là nội thành của thành phố. Giá phòng ở đấy sao chỉ có thể là 1200 nguyên một tháng?

Chẳng lẽ là lừa gạt. Nhưng đảo mắt, Lâm Vân liền cười.. Cho dù là lừa gạt, thì mình sợ cái gì. Chẳng lẽ còn sợ người khác cướp bóc mình sao? Tuy hiện tại mình chưa hình thành tinh hồn, nhưng không phải ai cũng có thể cướp bóc hắn. Vẫn là đi xem một chút.

Trạm xe điện ngầm số 6 ở gần đây, Lâm Vân chỉ mất 20 phút là tìm được ngõ Hạnh Hoa. Tuy tên ngõ rất ưu nhã, nhưng nhà cửa ở đây lại quá cũ kỹ. Xem ra, nơi này phải có lịch sử 10, 15 nằm rồi.

Nhưng Lâm Vân vừa vào, liền có chút yêu thích nơi này. Không vì cái gì khác, chỉ vì hoàn cảnh nơi này xác thực rất là yên tĩnh. Hơn nữa, linh khí ở đây không tồi. Ít nhất còn hơn chỗ khách sạn mình ở rất nhiều.

Rất nhanh tìm được nhà 603, là ở gần một cái hồ nhân tạo. Bên cạnh hồ có một tấm bảng ghi là ‘Hồ Hạnh Hoa’. Lâm Vân nhìn thấy hồ nước không phải là sạch sẽ, nhưng vẫn cảm thấy thỏa mãn. Cái hồ này còn hơn hồ nhân tạo của khu chung cư chán, chỉ cần vài năm, là đã bốc mùi rồi.

- Ngươi tìm ai?

Lâm Vân vừa tới cửa nhà 603 đã bị một bác gái chặn lại.

Lâm Vân nghe thấy thanh âm này, liền đoán ra bác gái này chính là nữ nhân trên điện thoại ban nãy. Vội vàng nói:

- A, cháu chính là người gọi điện thoại gọi cho bác lúc trước. Cháu tới đây là để xem trước phòng trọ.

Bác gái nghi ngờ, nhìn Lâm Vân nửa ngày, mới lên tiếng:

- Vừa rồi có người gọi điện thoại cho ta, nhưng nghe thanh âm thì là người đã cao tuổi. Tiểu tử, ta thấy người cũng chỉ hai mươi lăm, hai mươi sau tuổi mà thôi. Chẳng lẽ, chính là ngươi sao?

- Vâng, là cháu. Có thể vừa rồi cái điện thoại trong quán hơi cũ, cho nên bác nghe nhầm.

Lâm Vân âm thầm đổ mồ hôi. Không ngờ bác gái này có tính cảnh giác khá cao.

- Không phải người già à? Nhưng chỗ ta cần là con gái, vì sao ngươi…

Bác gái nhìn Lâm Vân, có chút chần chờ nói.

- À, về vấn đề này, nếu ở cùng phòng, có gì khác nhau đâu. Dù sao, mỗi tháng cháu sẽ đúng giờ trả tiền thuê nhà cho bác. Bác yên tâm đi, cháu tuyệt đối sẽ không nợ tiền nhà, dù chỉ một đồng.

Lâm Vân vội vàng dùng tiền nhà để bác gái có thể tiếp nhận hắn.

- Đã như vậy, ngươi đi theo ta vào nhìn phòng.

Nói tới đây, bác gái trung niên đi vào cầm cái chìa khóa, liền dẫn theo Lâm Vân lên tầng. Bác gái đồng ý cho hắn vào, không biết là do Lâm Vân thuyết phục được bác gái, hay là do bác gái cảm thấy Lâm Vân không phải là người xấu.

- Bác ở tầng một, như vậy người muốn ở cùng phòng không phải là bác?

Lâm Vân vốn tưởng rằng bác gái này là người yêu cầu ở cùng phòng. Nhưng thấy bác gái hình như ở tầng một, nên khả năng người đó không phải là bác gái.

- Không phải, là một khách trọ của ta. Bởi vì, một người ở không hết phòng lớn như vậy. Mà công ty của cô ta hình như có vấn đề gì đó nên kinh tế gặp khó khăn. Vì muốn giảm bớt tiền thuê nhà, nên cô ta mới đồng ý mời thêm người cùng phòng.

Bác gái trung niên bất đắc dĩ nói. Chắc là không thu đủ tiền thuê nhà của người kia.

Hóa ra không phải là bác gái trung niên nay. Nghe bà ta vừa nói, hình như là một cô gái. Nhưng trên giấy thông báo lại nói là một cụ già 60 tuổi. Chả lẽ là mình nghe nhầm.

- Đến nơi rồi.

Bác gái cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vân.

Khi bác gái mở cửa phòng ra, Lâm Vân rốt cuộc biết, vì sao cái phòng này lại rẻ như vậy. Tuy trong phòng được thu thập rất sạch sẽ, nhưng diện tích thì chưa tới 40m2. Vậy mà còn nói, một người ở không hết.

Phòng này xác thực là một phòng đơn, rồi bị tách ra thành hai phòng Bên ngoài thì có một phòng khách chỉ rộng chưa tới 10m2. Diện tích phòng bếp và phòng vệ sinh cộng lại, cũng không vượt quá 6m2.

Lâm Vân lại đi tới phòng muốn cho thuê kia.. Nhiều nhất là 10m2, chỉ có một cái giường trống, còn lại không có gì cả. Bất quá, bố cục có thể chấp nhận được, chỗ gần cửa sổ khá trống trải, thích hợp cho Lâm Vân tu luyện.

A, đành chấp nhận ở tạm đây vậy. Đợi khi tu luyện tới tinh hồn, mình sẽ ra ngoài kiếm chút tiền mua một căn nhà nhỏ. Thì mới có thể an tâm tu luyện, không cần gian khổ như hiện tại.

- Cháu chấp nhận thuê căn phòng này. Còn tiền thuê nhà, là đưa cho bác sao?

Lâm Vân nhìn bác gái, hỏi.

- Không phải, là đưa cho Tiểu…A, người giao cho ta trước cũng được. Tiền thuê cả căn phòng này là 2200 nguyên một tháng. Trên tờ giấy có ghi mỗi người trả bao nhiêu?

Bác gái trung niên suy nghĩ một lát, vẫn là bảo Lâm Vân đưa tiền thuê nhà cho mình.

- Là 1200 nguyên. Bất quá, trong phòng không có chăn gối gì cả, buổi tối cháu ngủ thế nào được?

Lâm Vân đương nhiên nghe thấy ngữ điệu thay đổi của bác gái, nhưng vẫn tỏ vẻ không để ý. Dù sao, mình chỉ cần có chỗ ở là được rồi. Về phần tiền thuê nhà, giao cho ai chả được.

Xem ra, người cùng phòng này cũng là một người gian xảo a. Hai người chia đều tiền phòng, mỗi ngươi đáng ra phải trả 1100 nguyên mới đúng. Nhưng người này lại muốn mình trả 1200 nguyên, còn người kia chỉ phải trả 1000 nguyên, quả nhiên là giỏi tính toán. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng không quan tâm món tiền nhỏ nhặt đó, có chỗ là tốt rồi

Tiền đối với hắn mà nói, chỉ cần đủ để sinh sống là được. Không so đo nhiều hay ít. Nếu không phải trong túi áo của hắn không còn nhiều tiền lắm, hắn cũng sẽ không tìm một phòng ở hai người.

Mặc dù người cùng phòng có chút dối trá, nhưng thoạt nhìn người đó có vẻ thích sạch sẽ. Bình thường, một người già thích sạch sẽ, cũng không phải là nhiều

- Tiểu tử, phòng này là ngươi thuê, những vật dụng hàng ngày cùng chăn mềm đương nhiên do ngươi tự mình mua. Chẳng lẽ còn muốn chủ thuê nhà giúp ngươi chuẩn bị sao?

Bác gái có vẻ không hài lòng lắm với yêu cầu của Lâm Vân.

- Vậy, mua những đồ đạc này, tốn chừng bao nhiêu?

Lâm Vân hỏi.

- Ta thấy ngươi chỉ mang theo một cái bọc nhỏ, phỏng chừng cũng không có vật dụng hàng ngày nhỉ. Những đồ linh tinh như chăn mềm, chậu rửa mặt, kem đánh răng, bàn chải gì đó, cộng lại cũng cần bảy tám trăm nguyên. Nếu muốn mua đồ tốt hơn thì cần hơn một ngàn nguyên a.

- Vậy cháu sẽ đưa cho bác 6000 nguyên. Trừ đi ba tháng tiền thuê nhà, còn lại giúp cháu mua một ít vật dụng hàng ngày. Tiền thừa thì bác cầm đi.

Lâm Vân đếm tiền, liền đưa cho bác gái trung niên này.

Bác gái rất vui vẻ nhận lấy tiền. Bác gái thật không ngờ, tên gia hỏa mới tới thuê phòng này, lại ra tay hào phóng như vậy:

- Tốt tốt, ta nhất định giúp ngươi mua đủ. Đây là chìa khóa phòng, ngươi cầm lấy, ta đi mua đồ hộ ngươi luôn.

Bác gái trung niên nói xong liền đi xuống tầng, giống như sợ Lâm Vân đổi ý vậy. Đi đường nhanh như vậy, không giống một người năm mươi tuổi chút nào.

## 50. Chương 51: Tống Gia

Tống Duy Sơn vô lực ngồi xuống một cái ghế đàn hương kiểu cũ. Ngồi bên cạnh ông ta là vài người huynh đệ. Lần này để cho Tống Lôi mang ‘Ngũ Thải Phỉ’ tới Phụng Tân là chủ ý của ông ta. Không cho Tống Lôi biết cũng là chủ ý của ông ta. Nhưng thật không ngờ, một kế hoạch tưởng chừng như rất khó thất bại, hết lần này tới lần khác lại thất bại.

Lúc ông ta làm ra quyết định này, vài người huynh đệ của ông ta đều cực lực phản đối. Nhưng ông ta vẫn cố chấp sắp xếp kế hoạch này. Xem ra, kế hoạch để cho Tống Lôi mang đi ‘Ngũ Thải Phỉ’, mà bản thân con bé không biết mình mang theo ‘Ngũ Thải Phỉ’, là có lỗ thủng.

Hiện tại, Tống Duy Sơn rất hối hận. viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ này có thể nói là một cơ hội để Tống gia trở lại thời kỳ huy hoàng. Từ khi tập đoàn Ngũ Vân của Tống gia sản xuất nhầm thuốc có chứa độc, thì đã chưa gượng dậy nổi. Thậm chí, phụ thân của Tống Duy Sơn, là Tống Cách, cũng bởi vì chuyện này mà thanh danh bị tổn hại, hai năm trước liền về hưu.

Sau khi Tống Cách rút lui khỏi địa vị hạch tâm của bộ máy trung ương, Tống gia càng thêm bê bát. Tuy Tống gia còn có một vài người làm trong quân đội, nhưng lực ảnh hưởng đã không thể bằng trước.

Cũng bởi vì chuyện này, việc kết hôn của Tống Lôi vốn muốn tổ chức vào năm trước, đã bị Lý gia kiếm cớ từ hôn. Vị hôn phu của Tống Lôi là Lý Danh Sinh, đại công tử của Lý gia ở kinh thành. Ông ngoại của Lý Danh Sinh, Lý Hồng Quốc là phó chủ tịch của Hoa quốc.

Tuy Tống Lôi lớn lên rất là xinh đẹp, Lý Danh Sinh cũng thầm mến nàng. Nhưng Lý gia vì muốn kết thành liên minh với Trương gia ở kinh thành, nên để cho Lý Danh Sinh đính hôn với Trương Mộ Tuyết của Trương gia. Trương gia mặc dù không có quan lớn làm ở trung ương, nhưng lại là một gia tộc có các mối quan hệ khổng lồ nhất. Hơn nữa, sản nghiệp của Trương gia trải rộng toàn cầu. Là gia tộc khá nổi tiếng trên thế giới.

Trương gia cần lực lượng chính trị của Lý gia. Mà Lý gia cũng cần lực lượng kinh tế dồi dào của Trương gia, và các mối quan hệ rộng khắp. Như vậy, hai gia tộc liên hợp lại, càng như hổ thêm cánh.

Tuy Lý Danh Sinh rất ngưỡng mộ Tống Lôi, nhưng là mệnh lệnh của lão gia tử, y nhất định phải nghe. Huống hố nhan sắc của Trương Mộ Tuyết cũng không kém Tống Lôi là mấy, vì vậy y mới buông xuống tâm tư.

Thực lực của Tống gia bị suy yếu một mảng lớn. Tăng thêm ba năm trước đây xảy ra chuyện chế độc dược. Sản phẩm ‘Tây Lăng Bảo Tâm Hoàn’ của tập đoàn, chẳng những không thể giảm bớt bệnh tim của người bệnh, mà còn khiến bệnh tình của người bệnh trở nên xấu hơn. Liên tục phát sinh án mạng. Tuy đã kịp thời thu hồi lại, nhưng hâu quả vẫn còn đó.

Tống Cách vì bị chuyện này tạo áp lực rất lớn, không thể không về hưu sớm. Do Tống gia dùng y dược là sản nghiệp chính, nên tài chính của họ cũng bị đả kích nặng nề. Mấy nhà máy chế thuốc lần lượt phá sản. Nếu không phải do nhân mạch của Tống gia khá rộng, lại thêm nội tình thâm hậu, thì đã hoàn toàn suy tàn rồi.

Mười ngày trước, trong một cuộc đấu giá ngầm, Tống gia mất gần 100 triệu nguyên mới mua được viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ này. Nếu ở ba năm trước, 100 triệu nguyên đối với Tống gia mà nói, không đáng là bao nhiêu. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, lại là một món tiền phi thường lớn.

Tống gia muốn mua viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ này, là vì Tống gia có ý định chuyển từ chính trị sang việc buôn bán.

Viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ không có tác dụng gì với Tống gia, nhiều nhất là một viên bảo thạch mà thôi. Nhưng đối với gia tộc Rodwell ở nước Anh mà nói, lại vô cùng trọng yếu. Trên thế giới, nói về kinh tế, thì gia tộc Rodwell tuyệt đối đứng trong top 3 gia tộc giàu nhất thế giới. Nói là phú khả địch quốc cũng không khoa trương. Rất nhiều quốc gia có tổng GDP mấy năm, còn chưa chắc bằng một nửa tài sản của gia tộc Rodwell.

Viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ ngoại trừ vẻ bên ngoài của nó ra, còn có một công năng trọng yếu, chính là chữa bệnh ‘Huyết Hãn’.

Bệnh ‘Huyết Hãn’ không thực sự là bệnh, nhưng người có bệnh trạng của ‘Huyết Hãn’, mỗi ngày đều không ngừng chảy ra mồ hôi màu đỏ. Thân thể ngoại trừ suy yếu ra, không có bệnh trạng khác. Cho dù kiểm tra toàn thân cũng không phát hiện ra vấn đề, được y học trên thế giới liệt vào mười căn bệnh thế kỷ. Cho nên để chữa trị rất là khó khăn.

Cả thế giới, người bị bệnh ‘Huyết Hãn’ không vượt quá một trăm người, là một căn bệnh cực kỳ hiếm.

Đương nhiên bị ‘Huyết Hãn’ và bị bệnh ‘Huyết Hãn’ là hai khái niệm bất động. Bị ‘Huyết Hãn’ ít nhất còn có thể trị liệu. Nhưng bị bệnh ‘Huyết Hãn’, tuyệt đối không có cách nào chữa trị. Bởi vì cho dù dùng bất cứ dụng cụ hiện đại nào, cũng không thể tìm ra vấn đề gây bệnh ‘Huyết Hãn’

Mà viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ có thể trị bệnh ‘Huyết Hãn’, là do một người Mỹ ngẫu nhiên phát hiện. Y cũng là một người bị bệnh ‘Huyết Hãn’. Mà y có một yêu thích, đó là sưu tập ngọc thạch, châu báu. Có một lần, y tìm được một viên ‘Ngũ Thải Phỉ’, liền đeo nó trên người. Rõ ràng phát hiện căn bệnh ‘Huyết Hãn’ bẩm sinh của mình lại không phát tác. Nhưng chỉ cần tháo viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ xuống, căn bệnh lại xuất hiện. Hơn nữa, mỗi lần đeo ‘Ngũ Thải Phỉ’, bệnh trạng của ‘Huyết Hãn’ có dấu hiệu giảm bớt.

Phát hiện này khiến cho y mừng rỡ như điên. Sau khi đeo viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ được ba năm, ‘Ngũ Thải Phỉ’ bỗng nhiên bị vỡ nát. Nhưng căn bệnh ‘Huyết Hãn’ của y lại hoàn toàn khỏi hẳn. Lúc này, y mới công bố kỳ tích này cho người khác. Mặc dù người bị bệnh ‘Hãn Huyết’ rất là hiếm, nhưng nhờ vậy mà giá cả của viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ cũng tăng lên nhiều lần.

Người bị bệnh ‘Hãn Huyết’ tuy ít, nhưng không phải là không có. Người thừa kế duy nhất của gia tộc Rodwell ở nước Anh, Xavi chính bị bệnh ‘Hãn Huyết’. Tuy gia tộc Rodwell đã tìm kiếm ‘Ngũ Thải Phỉ’ khắp nơi, nhưng loại vật này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu.

Không ngờ, ở lần đấu giá ngầm cả Phần giang, lại xuất hiện một viên ‘Ngũ Thải Phỉ’. Tống gia cơ hồ đem hết toàn lực mua về viên ngọc này. Đây cũng vì những người ở hội đấu giá đều không biết gia tộc Rodwell cần viên ‘Ngũ Thải Phỉ’. Cho nên Tống gia mới có thể mua về được viên ‘Ngũ Thải Phỉ’.

Nếu có người cũng biết gia tộc Rodwell ở Anh cần mua viên ‘Ngũ Thải Phỉ’. Phỏng chừng, cho dù Tống gia đưa ra số tiền gấp hai, gấp ba lần, chưa chắc đã mua được. Cái này cũng khó trách, chuyện gia tộc Rodwell ở Anh cần viên ‘Ngũ Thải Phỉ’, Tống gia chỉ là vô tình phát hiện mà thôi. Phỏng chừng, không lâu sau, cái tin tức này sẽ được tuyên bố cho toàn thế giới, lúc đó muốn không biết cũng khó.

Bở vì lần đấu giá này cử hành ở Phần Giang, nên gia chủ của Tống gia, Tống Duy Sinh quyết định không cần gióng chống khua chiêng hộ tống viên ‘Ngũ Thải Phỉ’. Mà là để cho con gái Tống Lôi đang ở Phần Giang, dưới tình hình không biết, mang viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ về Phụng Tân. Tống gia sẽ phái vài người khác hộ tống một viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ giả, đi về kinh thành.

Tống Lôi đến Phần Giang là từ một tháng trước. Nàng đến Phần Giang là có việc khác, chuyện này ngoại trừ vợ chồng Tống Duy Sơn biết ra, người bên ngoài không ai biết. Vừa vặn đó cũng là thời gian viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ bán đấu giá. Hơn nữa, mỗi lần Tống Lôi đi ra ngoài đều đeo khẩu trang. Ở Phần Giang, cũng không có ai quen biết nàng. Lần này, Tống Lôi tới Phụng Tân là công việc cá nhân, không có ai sai khiến.

Cho nên Tống Duy Sơn quyết định dùng một chiêu hiểm. Không báo trước cho Tống Lôi, để viên ngọc vào trong túi xách của nàng. Sau đó lại phái người mang viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ giả, rời đi Phần Giang, tới kinh thành.

Chỉ cần viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ được đưa tới Phụng Tân, kế hoạch của Tống Duy Sơn liền thành công. Bởi vì Phụng Tân rất gần Yên Kinh của Hoa quốc. Hầu như tất cả tinh anh của Tống gia đều được phái tới Phụng Tân. Nếu viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ vừa tới, sẽ lập tức liên lạc cho gia tộc Rodwell ở Anh, tiến hành đàm phán.Tống gia khẳng định, có thể bằng viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ kiếm được một món lời cực lớn. Thậm chí tiến vào mười gia tộc lớn nhất trong nước, cũng không phải là không thể.

Trên thực tế, kế hoạch của Tống Duy Sơn là không có lỗ thủng. Quả nhiên viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ giả còn chưa ra Phần Giang, đã bị cướp đi. Thậm chí còn chết một người. Cái này nói rõ, vài gia tộc và tài phiệt trong nước đã biết chuyện của ‘Ngũ Thải Phỉ’. Ngẫm lại xem, ai chả muốn cùng gia tộc Rodwell hợp tác buôn bán? Người thông minh không chỉ có Tống gia.

Nhưng thật không ngờ, lúc Tống Lôi mang theo ‘Ngũ Thải Phỉ’ rời Phần Giang, thì lại xảy ra vấn đề trên xe lửa, còn có người nhắc nhở nàng ấy bị trộm.

Tống Duy Sơn khẳng định nữ trộm cắp kia là hướng về cái hộp chứa viên ‘Ngũ Thải Phỉ’. Bằng không, vì sao hết lần này tới lần khác, chỉ trộm riêng cái hôp? Nhưng việc Tống Lôi ở Phần Giang, chỉ có vợ chồng mình là biết, sao có thể lộ ra tin tức được? Chẳng lẽ là người của Tống gia ở Phần Giang để lộ tin tức?

Bất quá, Tống Duy Sơn lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Người của Tống gia ở Phần Giang tuy ít, nhưng đều là những người cực kỳ trung thành. Hơn nữa, những người này cũng không biết chuyện Tống gia mua viên ‘Ngũ Thải Phỉ’. Họ chỉ biết là phải hộ tống một đồ vật quan trọng tới kinh thành. Càng không biết Tống Lôi ở Phần Giang.

Để viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ vào trong túi xách của Tống Lôi, là con lớn nhất Tống Huy. Nó không có khả năng nói cho người khác biết. Chẳng lẽ, là lúc nó bỏ vào túi xách, bị người khác nhìn thấy?

## 51. Chương 52: Lâm Gia Và Lý Gia

## 52. Chương 53: Áo Lót Nữ

Lâm Vân đi vào gian phòng, do gian phòng đã trống trơn, nên Lâm Vân chỉ mất ít thời gian quét dọn. Hắn chuẩn bị tu luyện luôn hôm nay. Vài ngày nghỉ trước , ở trong khách sạn hắn đã khôi phục hoàn toàn lực lượng Tinh Vân. Bây giờ là đến quá trình hình thành Tinh Hồn. Lâm Vân tính toán cần phải mất nửa năm mới có thể hình thành Tinh Hồn.

Tuy hình thành Tinh Hồn không có nguy hiểm như khi hình thành Tinh Nguyên, nhưng đây cũng là một bước mấu chốt trong toàn bộ quá trình Tu Tinh. Nó có quan hệ rất lớn trong việc về sau có thể Tu Tinh cao hơn hay không.

Ở đại lục Thiên Hồng, rất nhiều Tu Tinh Giả, bởi vì Tinh Hồn hình thành không hoàn thiện, cho nên không thể tu hành được đến cấp độ cao. Lâm Vân đương nhiên biết rõ điều này. Có ba bước mấu chốt để tu luyện tới Cửu Tinh, mà bước thứ nhất chính là hình thành Tinh Hồn. Tinh Hồn càng thuần khuyết thì nền tảng Tu Tinh càng cao. Mà có nền tảng rồi, thì tu luyện cũng dễ dàng hơn.

Kỳ thực, Tinh Hồn ở thế giới Tu Chân, tương đương với Trúc Cơ. Chỉ khi đến Trúc Cơ, mới có thể tu luyện lên. Cho nên, một bước này, Lâm Vân sẽ không qua loa.

Lấy đồ đạc từ trong bọc hành lý ra, sắp xếp một lát Vứt bỏ một ít quần áo rách nát đi, đến chiều lại mua vài bộ mới. Đã muốn an tâm tu luyện, thì mấy việc lặt vặt này phải an bài tốt.

Một cái hộp màu bạc rơi ra từ trong túi hành lý của Lâm Vân. Ừ, chính là cái hộp mà Lâm Vân thuận tay lấy được từ nữ tặc trên xe lửa kia.

Nghĩ tới vẻ buồn bực của nữ tặc kia, Lâm Vân thật sự muốn cười một tiếng. Không biết bên trong cái hộp là cái gì. Phỏng chừng cũng không phải đồ vật quý trọng. Bất quá, cái hộp này, thoạt nhìn lại rất xa xỉ. Nghĩ tới sự tích ‘Lấy gùi bỏ ngọc’, hắn cười ha hả.

Mở cái hộp ra, Lâm Vân liền ngây ngẩn cả người. ‘Ngũ Thải Phỉ’? Đồ chơi này ở đại lục Thiên Hồng gọi là ‘Ngũ Thải Thạch’, coi như là một loại bảo thạch tương đối trân quý. Nhưng Lâm Vân đã nhìn thấy qua những bảo thạch còn trân quý hơn nó rất nhiều, nên cũng không quá để ý. Tuy vậy, hắn vẫn biết, giá của bảo thạch này ở Địa Cầu tương đối đắt.

Chẳng lẽ, gia cảnh của nữ tử đeo khẩu trang kia rất giàu? ‘Ngũ Thải Phỉ’ như vậy cũng có thể tùy tiện để vào trong túi xách, bị mất còn không biết. Bất quá, Lâm Vân cũng biết, trên Địa Cầu có rát nhiều gia tộc và tài phiệt, chút tiền ấy đối với bọn họ chả khác gì chín trâu mất một sợi lông.

Mặc dù viên ‘Ngũ Thải Phỉ’này không phải là Lâm Vân lấy trực tiếp từ trên người nữ tử đeo khẩu trang kia, nhưng dù sao cũng là đồ đạc của nàng ta. Nên cũng không có tâm tư lấy nó làm của riêng.

Không chỉ nói là một viên ‘Ngũ Thải Phỉ’. Cho dù là một đồ vật quý giá hơn nó gấp ngàn lần, Lâm Vân cũng không để vào trong mắt.

Không thể không nói hiệu suất làm việc của bác chủ nhà tương đối cao. Lúc Lâm Vân chuản bị đi ra ngoài ăn cơm, đồ vật đã được đưa tới.

Lâm Vân thầm than, nếu nhân viên của công ty Hồng Tường cũng tích cực làm việc như bác gái này, phỏng chừng đã không xảy ra tình huống như vậy. Mấy vật dụng hàng ngày này không tệ lắm, không phải là qua loa mua, Lâm Vân thấy vậy cũng thỏa mãn. Cho nên, hắn có chút hảo cảm với bác gái này. Cầm trong tay tiền của người khác, nhưng có thể suy nghĩ cho đối phương, nói rõ nhân phẩm của bác gái này không xấu.

- Chào bác, cháu muốn đi ra ngoài một lát, tối mới về. Mấy đồ đạc kia bác giúp cháu cất vào phòng. Cảm ơn bác trước nhé.

Lâm Vân miệng ngọt xớt nói chuyện với bác gái.

Bác gái uốn éo cái mông, phi thường cao hứng đáp ứng:

- Tiểu tử, cháu yên tâm đi, bác cam đoan sắp xếp tốt đồ đạc cho cháu.

Lâm Vân đi dạo trên đường, mua một vài bộ quần áo.

Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị trở về, lại phát hiện mình đã tới cửa hàng bán quần áo cho nữ Hương Tân. Nhìn bên ngoài, cửa hàng được thiết kế rất sang trong, tông màu chủ đạo là màu hồng nhạt.

Lâm Vân không khỏi thầm than. Người thiết kế cửa hàng này chắc là chuyên gia. Không biết công ty Hồng Tường có quầy hàng bán áo lót nào ở đây không. Nếu có thì mình vừa vặn tới đó để tìm hiểu tình hình. Nên hắn liền đi vào cửa hàng.

Người bảo vệ trông thấy Lâm Vân ăn mặc như nhà quê lại đi vào cửa hàng sang trọng như vậy, thiếu chút nữa muốn ngăn cản. Bất quá, nhìn khí phách thong dong của người thanh niên kia, khiến người bảo vệ không dám tiến lên. Bởi vì y đang nghĩ tới, rất nhiều kẻ có tiền thích chơi kiểu giả heo ăn thịt hổ này.

Tầng một là bán áo khoác cho nữ. Đủ loại nhãn hiệu áo khoác đều có. Nhưng Lâm Vân đi dạo một vòng, mới phát hiện, giá thấp nhất cũng phải 999 nguyên. Mấy bộ quần áo này, tùy tiện nhìn giá một cái, đã là hơn mười nghìn, hơn trăm nghìn nguyên. Thậm chí còn có vài trăm nghìn nguyên. Quả nhiên, nơi này chỉ bán cho kẻ có tiền.

Đi lên tầng hai, là bán quần áo lót cho nữ. Còn tầng ba và tầng bốn bán cái gì, Lâm Vân chẳng muốn đi xem. Chuẩn bị đi dạo một vòng ở tầng hai rồi rời đi.

Ở tầng hai, những sản phẩm mang nhãn hiệu của Hòa Phong hầu như chiếm bảy phần diện tích của nơi này. Hai phần là những nhãn hiệu nổi tiếng của thế giới, chỉ có một phần là các sản phẩm của quốc nội. Lâm Vân đi dạo đã lâu, mới phát hiện có một quầy hàng nhỏ có ghi Hồng Tường.

Xem ra, nơi đây chính là thiên hạ của Hòa Phong a. Chỉ cần nhìn sản phẩm bày bán ở đây là biết. Phỏng chừng ở các cửa hàng khác cũng như vậy.

Sản phẩm của Hòa Phong chiếm diện tích lớn nhất trên tầng 2, sinh ý cũng rất tốt. Các chỗ khác thì ít người hơn. Hơn nữa, Hoàn Phong không những chiếm diện tích lớn, mà họ còn thiết kế quầy hàng vô cùng tinh mỹ. Đủ loại hàng mẫu, đủ loại màu sắc, chủng loại, hình thức, nhiều không kể xiết.

Chẳng lẽ, áo lót của Hòa Phong hơn xa Hồng Tường sao? Hơn cả các nhãn hiệu khác? Hay là có nguyên nhân khác?

Lâm Vân đi tới quầy hàng của Hòa Phong, một cô gái có tướng mạo khả ái lập tức đi lên đón chào:

- Tiên sinh, ngài là muốn mua áo lót cho vợ của mình phải không?

Không có vì Lâm Vân ăn mặc quê mùa mà khinh thị.

- Đúng vậy, nhưng ta muốn xem thêm một lát.

Lâm Vân nói xong lại đi tiếp

Ở trong đang có hai nữ nhận chọn áo lót. Một phụ nữ trung niên hơn 40, một thiếu nữ tuổi chưa tới 20. Lúc Lâm Vân tiến vào, các nàng đang đứng chọn áo lót đặt trên kệ. Tất quả áo lót đặt ở bên ngoài đều là hàng mẫu, chỉ cho khách hàng chọn lựa, chứ không bán luôn.

Trông thấy Lâm Vân đi vào, phụ nữ trung niên có chút nhíu mày. Nhưng trong chớp mắt, lại tiếp tục cùng thiếu nữ kia chọn lựa áo lót.

Lâm Vân đi vào nhìn qua một cái, hóa ra một cái áo lót còn có nhiều hoa văn bên trong như vậy, khó trách là một sản phẩm dễ kiếm tiền. Không nói tới mấy áo lót sexy, cho dù áo lót bình thường cũng chia làm nhiều loại.

Áo lót ở nhà, áo lót đi làm, áo lót thể thao, áo lót đi dạ hội, áo quấn ngực làm bằng sợi tổng hợp. Rất nhiều kiểu thiết kế, từ thêu hoa, gắn ren, lót bông gì đó, không thiếu kiểu gì cả.

Nhìn nhiều kiểu áo lót như vậy, Lâm Vân mới hiểu, nếu không phải là ngươi trong ngành, thì không hiểu sự phức tạp trong đó. Lâm vân khẳng định áo lót cho nữ ở đại lục Thiên Hồng, chắc chắn sẽ nhiều hơn nơi này, nhưng hắn chưa có may mắn cởi qua một cái nào…

## 53. Chương 54: Vẻ Đẹp Tiềm Ẩn

- Tiên sinh muốn mua áo lót hay muốn mua áo yếm cho phu nhân?

Cô gái có tướng mạo khả ái kia thấy Lâm Vân đi tới kệ áo lót, nhìn tới nhìn lui, không khỏi tiến lên dò hỏi.

Do áo lót ở đây thấp nhất cũng phải một nghìn nguyên, mà nhìn cách ăn mặc của Lâm Vân, tuyệt đối không mua nổi. Nhưng có vẻ như cô gái này đã được huấn luyện rất bài bản, cho nên vẫn kiên nhẫn giới thiệu từng chủng loại hàng hóa và kiểu dáng cho Lâm Vân. Còn giải thích rõ ràng, áo lót nào phù hợp với dáng người nào, mà không tỏ vẻ thẹn thùng hay xấu hổ gì.

Lâm Vân âm thầm gật đầu. Cô gái này rất chuyên nghiệp.

- Sao ta thấy ở đây bán toàn là sản phẩm của Hòa Phòng, mà các nhãn hiệu khác thì ít thấy hơn?

Lâm Vân cố ý hỏi cô gái.

- A, có lẽ do Hòa Phong của chúng em được khách hàng hoan nghênh hơn. Không phải nói thị trường là khôn sống, mống chết ư? Các nhãn hiệu khác, em không dám nói. Nhưng nhãn hiệu Hòa Phòng tuyệt đối sẽ không thua kém các nhãn hiệu quốc tế khác. Mà giá tiền lại rẻ hơn các nhãn hiệu kia rất nhiều. Huống hồ, trên thị trường quốc tế, sản phẩm của Hòa Phòng cũng có chỗ đứng khá vững chắc.

Cô gái này có chút ý tứ nhìn Lâm Vân, chậm rãi nói.

Hai nữ tử đang chọn áo lót kia, nghe thấy vậy cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Vân nhìn ở trong mắt. Trong lòng tự nhủ, cô bé này không đơn giản a. Tuy chỉ là một người bán hàng nho nhỏ, nhưng rất là khôn khéo, có tài năng.

- Không nói tới các nhãn hiệu quốc tế, mà nói tới nhãn hiệu quốc nội, ta thấy ở đây không bán nhiều lắm. Trước kia không phải có một nhãn hiệu áo lót Hồng Tường khá danh tiếng sao? Lão bà của ta từ trước tới nay đều sử dụng sản phẩm của hãng đó. Vi sao hiện tại hình như không thấy có vậy?

Lâm Vân nhìn cô gái, tiếp tục hỏi.

- Cái này, em mới tới nơi này làm, có nhiều nhãn hiệu trong nước, em còn chưa biết hết. Có lẽ có liên quan tới thị phần a. Dù sao, em cũng chỉ là một người bán hàng, về phần sản phẩm vì sao bạn chạy hay không, em cũng không biết. Tuy nhiên, về sản phẩm Hồng Tường, nơi này có bán một ít, ở bên kia kìa.

Nói tới đây, cô gái chỉ về quầy hàng nho nhỏ của Hồng Tường.

Lâm Vân gật đầu, cảm ơn cô gái có cung cách làm việc chuyên nghiệp này, liền đi tới khu vực của Hồng Tường.

- Tiên sinh đi thong thả.

Nghe thấy cô gái nói vậy, Lâm Vân càng thưởng thức nàng.

Vị trí quầy hàng của sản phẩm của Hồng Tường ở nơi khá hẻo lánh. Nếu không phải Lâm Vân tận lực đi tìm, thì thật khó phát hiện.

Lâm Vân đi vào, ở trong cũng là một cô gái trẻ trông quán. Thấy Lâm Vân đi vào, cô gái liền lễ phép đứng lên. Tuy cô gái không nói gì, nhưng cũng không biểu hiện ra thái độ khinh bỉ. Trọng nội tâm Lâm Vân thầm nghĩ, những cô gái bán hàng ở đây chắc đều đã được huấn luyện cẩn thận. Tuy thái độ của cô gái này không bằng cô gái bên Hòa Phong kia, nhưng nàng ta không tỏ vẻ khinh bỉ với cách ăn mặc của mình, đã là không sai.

Nhưng khi Lâm Vân đi vào xem một vòng, liền lắc đầu. Vô luận là về kiểu dáng, chất liệu đều không phải là đối thủ của Hòa Phòng, kém quá xa. Nhìn sản phẩm của Hồng Tường ở nơi này kém cỏi như vậy, cho dù không có chuyện nhân viên quản lý đầu nhập vào công ty khác, thì cũng không hơn các nhãn hiệu khác là mấy.

Hồng Tượng xác thực không bằng Hòa Phòng. Không nói tới cung cách chuyên nghiệp của người bán hàng, chính là chất lượng, kiểu dáng sản phẩm cũng không bằng. Hơn nữa, nếu so về giá cả, sản phẩm của Hồng Tường không thấp hơn sản phẩm của Hòa Phong. Như vậy, Hồng Tường lấy cái gì để cạnh tranh với Hòa Phong?

Tuy chuyện này không phải là chuyện của mình, nhưng Lâm Vân không thể không thừa nhận, tình hình diễn ra như vậy là thất bại của ban lãnh đạo công ty. Bất quá, nếu người quản lý mà Đường Tử Yên nói kia, không quăng nhà khác, mà báo cáo lại tình hình thị trường ở nơi này, có lẽ Hồng Tường sẽ không rơi xuống thảm hại như hiện nay.

Ở môt nơi như Phụng Tân, Hồng Tường đã thất bại, thì những địa phương khác không cần phải nghĩ. Không có sản phẩm nổi bật nào duy trì, ngành sản xuất áo lót cho nữ của Hồng Tường, sớm muộn gì cũng phá sản. Cô nàng Đường Tử Yên kia làm tổng giám đốc thật quá thất bại đi.

Lắc đầu, đang muốn xoay người rời đi. Đã biết rõ tình hình nơi này rồi, khi về cũng có cái mà nói chuyện. Về phần làm thế nào để thay đổi Càn Khôn, thì không phải chuyện của hắn. Hắn tin tưởng, Đường Tử Yên cũng không trông cậy gì vào mình có thể thay đổi Càn Khôn.

- Cam Dao, chị đã tới rồi, chị còn không tới, em liền chết đói mất.

Cô gái bán hàng trông thấy một nữ hài mang theo hai cái cặp lồng cơm tới, liền đi về phía trước nói.

Lâm Vân nhìn lại. Là một nữ hài tuổi chừng hai mươi, khuôn mặt tuy rất đẹp nhưng không phải là xuất chúng. Nhưng khi Lâm Vân cẩn thận xem xét, bỗng nhiên lại có cảm giác như nhìn thấy một tuyệt đại mỹ nữ vậy. Khiến hắn không khỏi nghi ngờ mình nhìn nhầm.

Quả nhiên, càng nhìn càng cảm thấy cô gái khác lạ. Ngũ quan bình thường kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt, khiến Lâm Vân không thể không thầm khen một tiếng, đẹp. Thực sự là một mỹ nữ có tướng mạo bình thường a. Vẻ đẹp của nàng tuyệt đối không kém Hàn Vũ Tích và Tô Tịnh Như. Thậm chí, có vài nét còn hơn hai nàng kia.

Nếu có thể như trị liệu cho Hàn Vũ Tích, dùng kim châm chải vuốt lại kinh mạch và bài trừ tạp chất cho cô gái này, thì vẻ đẹp tuyệt sắc nội liễm trong cô gái sẽ được bộc phát ra. Khi đó, Lâm Vân khẳng định cô gái này còn đẹp hơn cả Tô Tịnh Như.

Cam Dao cầm theo hai cặp lồng đựng cơm đi tới. Nàng trông thấy trong tiệm có một người nam nhân đang nhìn mình chằm chằm , không khỏi thầm giận. Trong lòng tự nhủ, người này cũng thật bất lịch sự. Tuy mình không phải là mỹ nhân, nhưng cũng xấu đến nỗi người ta nhìn chằm chằm a.

Thấy Cam Dao tỏ vẻ không vui, Lâm Vân mới phản ứng, lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác.

- Xin hỏi, ngươi muốn mua áo lót cho nữ sao?

Thấy Lâm Vân dời đi ánh mắt, Cam Dao mới bình tĩnh một chút.

- A, ta chính là quản lý do công ty trên phái tới, để điều tra thị trường ở đây.

Lâm Vân xấu hổ sờ sờ cái mũi.

- A, ngươi chính là quản lý từ Phần Giang tới?

Cam Đao đầy vẻ nghi vấn, nhìn người này không giống như một quản lý tí nào.

- Đúng, chính là ta, ngươi xem, không phải hôm nay ta cố ý tới điều tra sao? Như thế nào, có phải tình hình tiêu thụ sản phẩm ở đây không tốt?

Lâm Vân vốn muốn hỏi cái khác, nhưng mình đã tới nơi này rồi, vẫn nên hỏi về tình hình ở nơi này mới đúng.

- Không phải là không tốt, mà là cực kỳ không tốt. Ngoại trừ quầy hàng ở đây, các quầy hàng của Hồng Tường ở chỗ khác đều đã đóng cửa. Mà chỗ này phỏng chừng cũng không chống đỡ được lâu.

Lúc Cam Dao nói chuyên, ngữ khí vô cùng thất lạc. Giống như Hồng Tường là do nàng sáng lập vậy.

Lâm Vân nhìn thấy Cam Dao buồn bã, không khỏi sờ sờ cái mũi. Trong lòng tự nhủ, so với Cam Dao, thái độ làm việc của mình thật đáng hổ thẹn a.

## 54. Chương 55: Bạn Cùng Phòng

## 55. Chương 56: Cam Dao Chất Vấn

Cam Dao nhìn sắc mặt của bác gái, liền biết yêu cầu của mình có chút quá phận. Bác gái chắc chắn sẽ không để người mới tới này rời đi. Mấy tháng rồi mình đều nợ tiền thuê nhà, bà ấy còn chưa giục mình rời đi đã là may mắn.

Mặc dù mình rất không muốn ở cùng phòng với một nam nhân lạ lắm, nhưng hiện tại mình chưa có chỗ nào khác để ở. Không khỏi thở dài:

- Bác à,vậy bác bảo hắn đi ra cho cháu nhìn một cái cũng được. Bằng không cháu ở chỗ này cũng không an tâm lắm.

Bác gái thấy Cam Dao thỏa hiệp, cũng có chút ngập ngùng. Vội vàng tới phòng của Lâm Vân nghe ngóng

- Tiểu Cam à, Tiểu Lâm đã ngủ từ chiều, còn chưa tỉnh. Hắn từng nói là nếu hắn đang ngủ thì không nên quấy rầy hắn. Đợi hắn tỉnh lại thì nói chuyện nhé?

Cam Dao nghe thấy vậy cũng đành chịu. Trong lòng tự nhủ, người khác đang ngủ say mà lại gọi hắn dậy, thực sự hơi vô lễ. Bác gái chủ nhà thấy thế, vội vàng đi xuống.

Lâm Vân ở bên trong nhưng vẫn nghe rõ ràng cuộc nói chuyện ở bên ngoài. Đang muốn ra khỏi phòng, thì nghĩ tới khi mình rời đi cửa hàng áo lót, đã bảo nàng ta là buổi chiều mình có việc. Nếu hiện tại Cam Dao thấy mình hóa ra là ở trong này suốt buổi chiều, không biết nàng ấy sẽ nghĩ gì.

Mặc dù, Lâm Vân không quan tâm tới công ty sẽ nghĩ xử lý mình như thế nào. Nhưng riêng Cam Dao, hắn lại có hảo cảm với nàng. Không chỉ là vẻ đẹp bên trong của nàng, mà tính cách chăm chỉ, hết lòng vì công việc của nàng, cũng rất đáng ngưỡng mộ. Vì thế, dù không quan tâm người khác trong công ty nghĩ gì vì mình, nhưng riêng Cam Dao, hắn không muốn làm xấu quan hệ giữa hai người.

Lâm Vân liền quyết định, đợi khi Cam Dao rời đi thì ra ngoài. Nhưng Cam Dao hình như cũng có ý định chờ Lâm Vân tỉnh dậy ra ngoài. Cho nên liền mở TV xem, không đi đâu cả.

Lâm Vân thầm than một tiếng. Coi như ngươi hung ác. Hiện tại, ta thực sự muốn ngủ một giấc. Chẳng lẽ người có thể chờ ta tới tận nửa đêm sao?

Trong lòng của Cam Dao cũng cảm thấy phi thường kỳ quái. Nghe bác gái chủ nhà nói, vị Tiểu Lâm này đã ngủ cả buổi trưa, lẽ ra giờ này phải dậy đi ra ngoài ăn cơm mới đúng. Chính là, từ lúc mình trở về bật TV xem, gian phòng của Lâm Vân một mực không có động tĩnh gì. Nếu không phải Lâm Vân đã nộp tiền thuê nhà trước, lại nghe bác gái nói hắn có thói quen ngủ cần yên tĩnh, thì nàng đã đi tới gõ cửa rồi.

Mặc dù còn muốn đợi Lâm Vân đi ra. Nhưng hiện tại đã qua nửa đêm rồi. Nghĩ tới ngày mai phải đi làm, Cam Dao bất đắc dĩ trở về phòng ngủ. Lâm Vân hiện tại đúng là đang ngủ. Tuy chưa có ăn cơm tối, nhưng mấy ngày nay một mực tu luyện, một khi nằm xuống, rõ ràng ngủ rất say.

Khi tỉnh lại thì đã nhanh chín giờ sáng hôm sau, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Cam Dao có vẻ như đã sớm đi làm. Lâm Vân không chút hoang mang, rửa mặt xong, chào hỏi bác gái chủ nhà một tiếng, đi ra bên ngoài phòng trọ ăn chút điểm tâm, liền đi tới công ty. Dù sao hôm nay cũng phải có mặt để tham dự cuộc họp

Bởi vì hôm nay có quản lý mới tới, nên Cam Dao đã đến công ty từ sớm, mà không ra cửa hàng. Chính là tám người trong công ty đã đợi nửa ngày, vẫn không thấy Lâm quản lý tới, không khỏi đoán già đoán non.

Lâm Vân ăn xong bữa sáng, đi tới công ty thì đã hơn mười giờ. Bước vào văn phòng, nhìn thấy phòng họp mở rộng, bên trong là mấy nhân viên hôm qua và Cam Dao đang ngồi chờ minh. Thấy mọi người chỉ vì mình mà ngồi đợi lâu như vậy, hắn cũng có chút ngượng ngùng.

- Lâm quản lý, anh đã tới!

Thấy Lâm Vân đi vào, Hồ Thanh lập tức đứng lên. Mấy người kia cũng đang định đứng lên thì Lâm Vân đã khoát tay, bảo mọi người ngồi xuống.

Lông mày của Cam Dao có chút nhăn lại. Nàng có một loại cảm giác, vị Lâm quản lý này tới đây không phải là vì giải quyết vấn đề thị phần của Hồng Tường. Ngày hôm qua hắn còn bảo hôm nay mở cuộc họp sớm. Nhưng tới tận hơn 10h, hắn mới có mặt.

- Tất cả mọi người đã ở đây, ta liền tuyên bố mở cuộc họp. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về vấn đề thị phần áo lót của Hồng Tường, ai có ý kiến gì thì đều có thể nói ra để mọi người trao đổi. Không biết có ai có ý kiến gì không?

Lâm Vân ngồi xuống chỗ mình, liền rất quy củ hỏi mọi người.

Lông mày của Cam Dao càng nhíu lại. Hiện tại nàng có thể khẳng định, vị Lâm quản lý này không phải tới để giải quyết vấn đề, mà tới để qua loa cho xong chuyện. Bởi vì một quản lý muốn giải quyết vấn đề, sẽ không thể hiện thái độ như vậy. Không nói tới việc đến muộn, riêng lời nói cũng chỉ toàn lời nói nhảm.

Nếu là vô cùng sốt ruột muốn họp hành để giải quyết vấn đề tiêu thụ của công ty, thì hắn phải họp ngay ngày hôm qua, để sớm nắm bắt tình hình thị trường Cho dù mình không ở đây, cũng có thể gọi điện cho mình a. Huống hồ, ngày hôm qua, mình đi tới vài cửa hàng tiêu thụ khác, cũng không nghe nói có vị quản lý nào tới để điều tra thị trường cả. Hiện tại, Cam Dao có chút hoài nghi ngày hôm qua, vị Lâm quản lý này chỉ là vô tình đi vào cửa hàng Hương Tân mà thôi.

Thấy mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, chỉ có ánh mắt của Cam Dao là lộ vẻ thất vọng và không cam lòng, Lâm Vân cũng có chút ngượng ngùng. Cho dù mình không có ý làm việc, nhưng có vẻ như quá rõ ràng a.

Còn lại mấy người thì lại thở phào nhẹ nhõm. Vị Lâm quản lý này tới đây quả nhiên là để qua loa cho xong chuyện. Vậy thì không cần phải lo lắng, cố gắng đến khi nơi này giải tán là xong.

- Lâm quản lý, tôi cảm thấy anh nên đưa ra chương trình phát triển và kích thích nhu cầu mua của khách hàng. Chứ không phải là vứt xuống nan đề để cho mọi người ở đây thảo luận, còn anh chỉ làm mỗi việc tóm tắt lại.

Cam Dao có chút kích động đứng lên. Mọi người nhìn cô nàng Cam Dao này, vẫn nhiệt tình như trước, đều thay nàng đổ mồ hôi.

Cam Dao có thể tạm thời quản lý chuyện nơi này, không phải do chức vị của nàng cao hơn người khác. Mà là vì toàn bộ quản lý ở nơi này đã bỏ đi hết, còn lại vài người thì không người nào nguyện ý đi thị trường làm việc vô ích. Cho nên, công việc tự nhiên là giao hết cho Cam Dao.

Lâm Vân thấy Cam Dao đứng lên, có vẻ rất tức giận. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên là một cô gái có vẻ đẹp nội liễm à. Hôm nay nàng mặc một cái áo vàng nhạt bó sát người, khiến ngực của nàng có chút xông ra. Ở cổ có đeo một cái vòng không phải là đắt tiền, nhưng cũng đủ để làm nổi bật làn da trắng noãn của nàng.

Tuy vẻ tuyệt sắc của nàng bị dung nhan bình thường che giấu, nhưng trong mắt Lâm Vân, một Tu Tinh Giả đã bắt đầu hình thành Tinh Hồn, quả thực không chỗ nào giấu diếm được. Tuy người bình thường không thể nhìn thấy vẻ đẹp bên trong của Cam Dao, nhưng Lâm Vân khẳng định cũng có người cảm giác được. Chỉ là, làm thế nào để đưa vẻ đẹp đó ra ngoài, phỏng chừng chỉ có mình mới làm được.

Mỹ nữ, mình đã thấy nhiều, Hàn Vũ Tích vốn chính là mỹ nữ. Trải qua mình điều trị, nàng càng ngày càng xinh đẹp. Nhưng Lâm Vân tin tưởng cô nàng Cam Dao này không kém hơn Vũ Tích. Thật giống như Xuân Lan Thu Cúc, mỗi người một vẻ vậy.

Vài nhân viên đang ngồi họp, thấy Cam Dao đứng lên phản bác lời nói của Lâm quản lý, mà Lâm quản lý lại nhìn vào Cam Dao như có điều suy nghĩ. Trong lòng họ tự nhủ, tuy Cam Dao lớn lên không xấu, nhưng cũng không xinh đẹp đến mức Lâm quản lý phải nhìn như vậy chứ? Trong phòng họp này có Kỳ lâm còn xinh hơn Cam Dao, vì sao không thấy Lâm quản lý nhìn chằm chằm nàng.

Cam Dao thấy Lâm Vân nhìn mình như vậy, lúc đầu còn tưởng hắn thật sự có ý với mình, nên rất là xấu hổ. Nhưng chớp mắt lại cảm thấy không đúng. Đây không phải là ánh mắt của sắc lang, mà giống như đang nghĩ tới cái gì đó? Chẳng lẽ là muốn khai trừ mình? Nếu mình bị mất công việc này, thì mình phải làm sao bây giờ?

## 56. Chương 57: Đống Rác Biến Mất

## 57. Chương 58: Chị Là Vợ Của Anh Ấy

- Vũ Tích tỷ…

Ninh Vi đi vào quán cafe Thượng Đạo, trông thấy Hàn Vũ Tích ngồi ở một góc, đang sững sờ nhìn cốc cafe đã lạnh trong tay.

- A, Ninh Vi, chào em!

Hàn Vũ Tích nghe thấy Ninh Vi gọi, vội vàng phản ứng.

- Vũ Tích tỷ, chị đến đây đã lâu rồi à? Em vừa mới tan tầm, xin lỗi vì đã để chị đợi lâu.

Ninh Vi nhìn cốc café trong tay Hàn Vũ Tích, liền nói ra.

- Không sao, buổi chiều chị cũng không có việc gì.

Hàn Vũ Tích thuận miệng nói ra.

- Vũ Tích tỷ, chị không cần phải đi làm sao?

Ninh Vi kỳ quái hỏi.

- A, cái này…

Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới, hiện tại là thời gian đi làm mới đúng.

Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng là Ninh Vi cũng nhìn ra hôm nay Hàn Vũ Tích có chút bất đồng, vội vàng chuyển chủ đề nói:

- Vũ Tích tỷ, chị tìm em có việc gì không?

- A, đúng rồi, chị muốn hỏi em, lần trước em nói vị Lâm đại ca kia, em có điện thoại của anh ấy không?

Hàn Vũ Tích nhớ tới mục đích gặp Ninh Vi lần này.

Trong lòng Ninh Vi có chút run rẩy. Quả nhiên, vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt này có quan hệ nào đó với Lâm đại ca. Bằng không chị ấy sẽ không vô duyên vô cớ hỏi điện thoại của Lâm đại ca.

- Vũ Tích tỷ, chị có quan hệ gì với Lâm đại ca? Vì sao em cảm thấy trên người của chị có một loại cảm giác thân thiết, rất giống như trên người của Lâm đại ca? Ừ chính là cảm giác tươi mát, khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Ninh Vi vô ý thức hỏi.

“Trên người của mình cũng có hương vị giống Lâm Vân?”

Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ lần trước Lâm Vân trợ giúp mình trị liệu đã lưu lại sao? Hai là do mình đeo Tưởng Niệm mà lưu lại? Vừa nghĩ tới Tưởng Niệm, thần sắc của Hàn Vũ Tích lại ảm đạm.

- Vũ Tích tỷ, kỳ thực Lục chủ tịch cũng là bạn tốt của Lâm đại ca…

Ninh Vi cảm thấy thần sắc biến hóa của Hàn Vũ Tích.

- A, em có biết anh ấy đang ở đâu không?

Hàn Vũ Tích áp xuống suy nghĩ của mình, tiếp tục hỏi Ninh Vi.

- Không biết. Lúc Lâm đại ca rời đi, em có hỏi số điện thoại của anh ấy, nhưng về sau vẫn không gọi được. Máy của anh ấy luôn tắt. Em cũng đã hỏi qua Lục chủ tịch, nhưng ngài ấy cũng nói là không gọi được cho Lâm đại ca. Nghe Lâm đại ca nói, anh ấy đã tìm được công tác. Em nghĩ anh ấy đang làm việc cho công ty nào đó ở Phần Giang.

Nói tới Lâm Vân, cảm xúc của Ninh Vi rõ ràng không cao lắm.

Tuy thời gian ở cùng Lâm Vân quá ngắn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, vị đại ca có tướng mao không phải là rất anh tuấn này, đã khiến cho trái tim nàng rung động. Cảm giác đó không giống như yêu đương ở đại học.

Chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, mình sẽ luôn có cảm giác vô cùng yên lặng, có một loại cảm giác không muốn rời đi. Dần dần, nàng đã sinh ra một loại tình cảm vi diệu với Lâm đại ca. Không chỉ đơn giản là sự cảm kích vì anh ấy đã cứu mình.

- Kỳ thực, chị chính là vợ của Lâm Vân. Anh ấy không nhắc qua chị với em sao?

Cảm thấy thái độ và tinh cảm của Ninh Vi khi nhắc tới Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đột nhiên có một loại cảm giác kiêu ngạo, thậm chí còn có một chút lo lắng.

- A, Vũ Tích tỷ... Chị, chính là, chính là...

Lúc Ninh Vi nói về Lâm Vân, tâm tình đang rơi vào trạng thái bần thần, đột nhiên Hàn Vũ Tích lại nói chị ấy là vợ của Lâm đại ca, khiến nàng kinh ngạc, không nói ra lời.

“Cái này, cái này… Chính mình rõ ràng lại ở trước mặt của vợ Lâm đại ca, nói ra tình cảm của mình với Lâm đại ca. Thực xấu hổ muốn chết!

- Không sao, Ninh Vi, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Tính cách của Lâm Vân chính là như vậy, khi giúp đỡ người khác, lại quên người bên mình. Chị, chị cũng thua thiệt anh ấy rất nhiều. Chỉ là, anh ấy đã lâu không trở lại, không biết anh ấy đi nơi nào?

Hàn Vũ Tích giống như giải thích cho Ninh Vi, lại giống như lẩm bẩm nói cho mình.

Thấy Vũ Tích tỷ không có ý trách mình, Ninh Vi mới bình tĩnh lại. Bất quá trong nội tâm lại có chút hoài nghi, không phải Vũ Tích tỷ đã nói ly hôn rồi sao?

- Vũ Tích tỷ, ngày đó Lâm đại ca nói anh ấy đã kết hôn. Về sau...

Ninh Vi còn chưa nói hết, đã bị Hàn Vũ Tích cắt đứt.

- Ninh Vi muội muội, em nói Lâm đại ca đã nói anh ấy kết hồn rồi sao?

Đột nhiên Hàn Vũ Tích có chút kích động. Chẳng lẽ Lâm Vân vẫn nhớ tới mình sao?

- Đúng vậy. Lúc ấy, sau khi Lâm đại ca cứu em, anh ấy cũng bị lỡ mất chuyến xe lửa. Anh ấy vốn định mời em tới nhà anh ấy ở qua một đêm. Nhưng về sau Lâm đại ca đột nhiên nói, có nên gọi điện thoại trước về cho vợ không. Em sợ gây hiểu lầm, nên chủ động nói không cần.

Ninh Vi thuật lại những lời mà Lâm Vân đã nói cho Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích ngơ ngác nghe, rõ ràng trong nội tâm có một loại ấm áp. Giống như chính mình thật sự ở nhà, Lâm Vân gọi điện thoại về, nói cho nàng biết:”Vợ yêu, tí nữa anh sẽ trở về”

“Tí nữa sẽ trở về sao?”

Hàn Vũ Tích thì thào nói.

Đột nhiên xì cười, trong lòng tự nhủ, nhất định là anh ấy nói lỡ miệng, về sau mới phát hiện ra là chưa có nhà ở.

- Chưa có nhà ở?

Hàn Vũ Tích nghĩ đến đây lại đau lòng. Hiện tại Lâm Vân không có nhà, anh ấy sẽ đi nơi nào? Cho dù bệnh của anh ấy đã tốt, đã bắt đầu đi làm, nhưng dù sao phải tới cuối tháng anh ấy mới có tiền lương a. Với tính cách của anh ấy, cho dù có người bạn giàu có như vậy, anh ấy cũng sẽ không chủ động mượn tiền. Vậy anh ấy lấy đâu tiền để sinh hoạt?

- Vũ Tích tỷ...

- A, Ninh Vi, cảm ơn em đã nói cho chị biết nhiều như vậy, tiện thể cho chị biết số điện thoại của anh ấy và Lục chủ tịch.

Hàn Vũ Tích phục hồi lại tinh thần, cười nói.

Ninh Vi tự nhủ, Vũ Tích tỷ và Lâm đại ca là vợ chồng, vì sao ngay cả số điện thoại của Lâm đại ca, chị ấy cũng không biết? Chẳng lẽ giống như lần trước mình suy đoán, cuộc hôn nhân của hai người không phải là hạnh phúc?

Hơn nữa, lần trước Vũ Tích tỷ còn nói chị ấy đã ly hôn, chẳng lẽ chị ấy là người vợ thứ hai của Lâm đại ca? Hay là Vũ Tích tỷ muốn nối lại cuộc hôn nhân.

Bất quá, những suy đoán này Ninh Vi chỉ để ở trong lòng, không tốt mang ra hỏi. Vẫn là ghi số điện thoại của Lâm Vân và Lục Dược cho Hàn Vũ Tích.

- Ninh Vi, lần trước chị nói đã ly hôn, không phải là gạt em. Chị thực sự đã cùng Lâm Vân đi làm thủ tục ly hôn. Nhưng lúc đó có chút thiếu sót, nên đơn ly hôn còn chưa được ký. Vì vậy chị và anh ấy vẫn còn là vợ chồng.

Hàn Vũ Tích giống như biết Ninh Vi đang suy nghĩ cái gì, liền mở miệng giải thích.

Nhưng vừa giải thích xong, lại phát hiện, mình không cần phải nói chuyện này cho Ninh Vi biết a. Nhưng không biết vì sao, nàng rất muốn để Ninh Vi biết hai người còn chưa có ly hôn.

- Lúc đó anh ấy có nói qua là muốn đi đâu không?

Hàn Vũ Tích vẫn muốn biết Lâm Vân đã đi đâu.

- Anh ấy không nói gì thêm, chỉ nói là công ty phái anh ấy đi công tác. Về phần đi chỗ nào, lúc ấy em có chút khẩn trương, nên quên không hỏi.

Ninh Vi cúi đầu giải thích, trong lòng có chút khổ sở.

- Vì sao lúc ấy em phải khẩn trương? Lâm Vân là người rất tốt, chỉ là ta…

Hàn Vũ Tích vừa hỏi, liền biết mình đã hỏi một câu ngu xuẩn. Lần trước Ninh Vi đã nói, nàng cho rằng Lâm Vân muốn ngủ với nàng, cho nên mới vì việc ấy mà khẩn trương. Hết lần này tới lần khác, mình lại lôi ra hỏi.

## 58. Chương 59: Chúng Ta Đều Có Nhà

Hàn Vũ Tích trở lại chỗ ở, trong nội tâm còn đang suy nghĩ, cô bé Ninh Vi kia khẳng định có tình cảm với Lâm Vân. Mà mình với Lâm Vân tuy vẫn còn là vợ chồng, nhưng có lẽ Lâm Vân tưởng rằng hai người đã ly hôn. Không được, mình phải đi tìm anh ấy.

Nhưng không biết anh ấy đang làm cho công ty nào? Nghe Ninh Vi nói, chủ tịch của nàng là bạn tốt của Lâm Vân. Nếu như lúc trước nghe thấy vậy, mình chắc chắn sẽ không tin. Bởi vì Chủ tịch tập đoàn Cảng Hải là ai? Chính là Tài thần trong truyền thuyết a.

Nhưng hiện tại nàng lại cảm thấy điều này rất bình thường. Lâm Vân đã không còn là Lâm Vân như lúc trước. Biến hóa của anh ấy, mình là người biết rõ nhất. Anh ấy có tư cách làm bạn của bất cứ người nào. Người khác cũng biết Lâm Vân vĩ đại. Nhưng là mình, vì cái gì chỉ nhìn chằm chằm vào quá khứ của anh ấy?

Tuy không biết vì sao anh ấy biến hóa lớn như vậy, Hàn Vũ Tích chỉ cần biết Lâm Vân đã khác là đủ. Nhưng những điều này không quan hệ tới nàng, dù cho Lâm Vân có biến thành thần tiên đi chăng nữa, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ muốn anh ấy luôn ở bên cạnh mình.

Chỉ có anh ấy là đối xử tốt với mình như vậy. Chỉ có anh ấy tặng cho mình một món quà hoàn mỹ như vậy trong ngày sinh nhật. Chỉ có anh ấy mới luôn luôn nhường nhịn mình.

- Ngươi là ai?

Bên kia điện thoại truyền tới thanh âm hùng hậu của nam tử trung niên.

- Lục đại ca, em là vợ của Lâm Vân. Em muốn hỏi Lâm Vân hiện tại đang ở nơi nào? Anh có biết không?

Hàn Vũ Tích gọi điện thoại cho Lục Dược. Vừa nãy bấm máy cho Lâm Vân, quả nhiên vẫn là tắt máy.

- A, em là vợ của Lâm Vân? Lâm lão đệ đã kết hôn rồi sao? Hình như anh không có nghe qua…

Lục Dược đột nhiên nghe thấy một cô gái gọi điện thoại cho mình, còn nói nàng ấy là vợ của Lâm Vân, quả thực bị kinh ngạc không nhẹ. Thiếu chút nữa thốt ra, Lâm Vân không nói qua chuyện hắn có vợ cho mình. Bất quá đã kịp thời dừng lại. Có lẽ cô gái này không có chút địa vị nào trong lòng của Lâm Vân.

Vốn còn đang định giới thiệu một người em gái họ cho Lâm Vân. Xem ra kế hoạch này là không thực hiện được rồi.

Đầu bên kia điện thoại, Hàn Vũ Tích im lặng. Quả nhiên Lâm Vân không nói chuyện anh ấy đã kết hôn cho bạn bè của anh ấy. Tuy nhiên,, nàng tuyệt đối không có ý trách Lâm Vân. Bởi vì hai người kết hôn cũng không khác gì không kết hôn. Không chỉ nói không ngủ cùng một chỗ, chính là một cái nắm tay cũng không có.

- A, chào em, đệ muội, anh cũng có mấy lần gọi điện cho Lâm Vân, nhưng điện thoại của cậu ấy toàn trong tình trạng tắt máy. Kỳ thực, không chỉ anh muốn tìm cậu ấy, mà ngay cả Diệp bí thư cũng đang tìm cậu ấy. Lâm lão đệ không phải là người tầm thường. Một người có bản lĩnh như cậu ấy, thật giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy. Đệ muội a, nếu Lâm lão đệ trở về, em nhất định phải nói cho cậu ấy biết, bọn anh đang tìm cậu ấy nhé.

Lục Dược cẩn thận trả lời vấn đề của Hàn Vũ Tích, còn yêu cầu gọi lại cho y nếu Lâm Vân trở về.

Hàn Vũ Tích cúp điện thoại, ngồi im lặng thật lâu. Lâm Vân sẽ về nhà sao? Anh ấy có nhà sao? Mình có nhà sao? Chúng ta đều không có nhà, nhà cũ đã bị người khác lấy đi rồi. Nếu như thật sự có nhà, Lâm Vân có trở về không?

Nhà a, thật là xa xôi. Không biết khi nào, trong từ điển của mình đã không còn cái chữ này.

Mua phòng ở, sau đó tìm Lâm Vân về, nói cho anh ấy, chúng ta đã có nhà rồi. Mua nhà, Lâm Vân trở về rồi sẽ thế nào? Không biết Hàn Vũ Tích nghĩ tới cái gì, khuôn mặt bỗng nhiên đỏ bừng như ánh rạng đông.

….

- Tuyền tỷ, chúng ta đã tra được rồi. Cô gái ở chợ việc làm lần trước kia làm cho công ty điện tử Dịch Tác, tên là Hàn Vũ Tích. Chúng ta đi tới công ty của cô ta a. Có lẽ cô ta biết Lâm Vân đang ở đâu.

Nói chuyện với Trương Tuyên là cô gái ở chợ việc làm lần trước.

- A, tìm được rồi à? Vậy thì quá tốt. Cảm ơn em, Tiểu Trân, chị sẽ đi ngay bây giờ.

Mấy ngày nay, Trương Tuyền bị Đàm Ái Hoa thúc dục, da đầu đều muốn run lên. Bởi vì để xổng mất một nhân tài vĩ đại như vậy, không biết nàng đã âm thầm hối hận bao nhiêu lần. Hiện tại có thể tìm được manh mối của Lâm Vân, ở đâu còn do dự. Chỉ ước gì ngay bây giờ đã ở công ty điện tử Dịch Tác, hỏi cô gái Hàn Vũ Tích kia.

Công ty điện tử Dịch Tác ở khu Hướng An, cách công ty điện tử Hưng Đạt không phải rất xa. Cho nên Trương Tuyền rất nhanh đã tới. Nàng vội vàng chạy tới cửa lớn của công ty Dịch Tác, thì đụng phải một người.

- Xin lỗi, là ta không để ý. Ách, ngươi không phải là nhân viên của công ty chúng ta? Xin hỏi ngươi tìm ai?

Mỹ Na có chút lo lắng cho Vũ Tích, buổi chiều tan tầm sớm, vội vã muốn trở về nhìn xem Hàn Vũ Tích về nhà chưa.

- A, là do ta quá hấp tấp. Xin hỏi, Hàn Vũ Tích có phải làm trong này?

Việc cấp bách nhất của Trương Tuyền lúc này là muốn xác định Hàn Vũ Tích có phải làm trong công ty Dịch Tác hay không. Cho nên vừa hỏi là hỏi luôn câu này.

- Ngươi tìm Vũ Tích tỷ có chuyện gì không?

Mỹ Na có chút kỳ quái nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này có đôi mắt vô cùng câu hồn. Càng làm cho nữ nhân khác nhìn vào ghen ghét chính là, bộ ngực của nàng ta còn lớn gấp đôi mình. Mà mình hình như chưa từng nghe qua Vũ Tích đề cập tới người bạn như vậy a. Một nữ nhân hút hồn nam nhân như vậy tới tìm Vũ Tích tỷ làm gì?

- Nói như vậy, Hàn Vũ Tích thực sự làm trong này? Vậy tốt quá. A, xin lỗi vì không nói rõ đầu đuôi. Chị là Trương Tuyền, là nhân viên của công ty điện tử Hưng Đạt. Không biết có thể làm phiền em gọi Hàn tiểu thư ra cho chị gặp một lát được không?

Trương Tuyền hưng phấn nói, cuối cùng cũng có chút manh mối về Lâm Vân.

- A, hình như em chưa từng gặp chị lần nào. Công ty điện tử Hưng Đạt cũng không có hợp đồng nào với công ty này a. Huống hồ Vũ Tích tỷ không làm cho bộ phận nghiệp vụ. Chị tìm chị ấy…

Mỹ Na nhìn nữ nhân này, có chút không thích. Đã nhanh 30 rồi, làm việc vẫn còn hấp ta hấp tấp. Hết lần này tới lần khác lại có bộ ngực lớn hơn cả Vũ Tích tỷ. Hừ, may mà nàng ta không xinh đẹp hơn Vũ Tích tỷ.

Thấy cô bé này nhìn chằm chằm vào mình, lông mày có chút nhăn lại, Trương Tuyền liền biết mình có chút lỗ mãng. Nếu là việc khác còn dễ nói, Nhưng riêng việc về Lâm Vân, mình phải tốn không ít tinh lực mới tìm được một chút manh mối này a. Muốn vì một chút sơ sẩy, mà bỏ lỡ cơ hội, chắc Trương Tuyền treo cổ tự tử quá.

Đang chuẩn bị nói lời xin lỗi, Mỹ Na lại nói:

- Mấy ngày nay Vũ Tích tỷ xin nghỉ. Nếu chị muốn gặp chị ấy, thì mấy ngày nữa hẵng đến.

Mỹ Na vừa dứt lời, Trương Tuyền liền tưởng cô bé này cố ý nói vậy. Trong nội tâm đương nhiên không tin. Hàn Vũ Tích đã xin nghỉ. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mình vừa tới tìm nàng ta, nàng ta lại xin nghỉ, ai tin chứ?

- Vậy em có số điện thoại của cô ấy không, nói cho chị biết?

Trương Tuyền tuy không tin lời của Mỹ na, nhưng cũng không dám đắc tội cô bé này. Bởi vì cô bé này gọi Hàn Vũ Tích là Vũ Tích tỷ, chắc có quan hệ thân mật gì đó.

- Cái này, em phải về hỏi Vũ Tích tỷ. Nếu Vũ Tích tỷ đồng ý, em mới có thể cho chị số điện thoại của chị ấy. Thực xin lỗi, em còn có việc phải đi trước, tạm biệt!

Mỹ Na nói xong, trực tiếp rời đi. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, như thế nào mấy ngày nay luôn có người tìm Vũ Tích tỷ a. Ngày hôm qua là một suất ca, hôm nay thì là một mỹ nữ.

Trương Tuyền nhìn Mỹ Na đi xa, trong lòng tự nhủ, sao phải vội đi như vậy? Đột nhiên nàng nhớ tới cô bé kia đã nói “Em phải về hỏi Vũ Tích tỷ”, chẳng lẽ cô bé này đang ở cùng với Hàn Vũ Tích sao?

Không cam lòng, Trương Tuyền lại chạy tới khu tiếp khách hỏi, quả nhiên Hàn Vũ Tích đã nghỉ làm được hai ngày.

## 59. Chương 60: Quyết Định Trong Cuộc Họp

## 60. Chương 61: Quyết Định

- Ta là Vương Hoa, thuộc bộ phận quản lý nhà kho, xin hỏi Lâm quản lý, không biết như thế nào mới tính là tiết lộ bí mật buôn bán của công ty?

Nói chuyện là một nhân viên nam tuổi trung niên.

- Còn có ai có đưa ra câu hỏi không?

Lâm Vân thấy có người đưa ra nghi vấn, dứt khoát hỏi những người còn lại

Thật lâu, không có ai nói chuyện. Xem ra việc tiết lộ cơ mật của công ty mới là việc mọi người quan tâm nhất.

- Tốt, đã mọi người không có dị nghị gì, ta liền nói thẳng. Công ty phái ta tới, dương nhiên là muốn lấy lại ít nhiều thị phần ở Phụng Tân. Tình hình hiện tại của công ty, hẳn mọi người đã rõ ràng. Cho nên ta quyết định thiết kế ra một sản phẩm mới, đương nhiên phải trong thời gian ngắn nhất.

- Ta nghĩ tất cả mọi người ở đây đều không muốn đi ra ngoài tìm việc làm lần nữa. Ta cũng từng đi tìm việc, nên biết vất vả trong đó. Trong vòng nửa năm, ta sẽ thiết kế ra một sản phẩm áo lót mới. Hiệu quả hay không, ta còn chưa nghĩ tới. Nhưng ta dám khẳng định sản phẩm này một khi đã đưa vào thị trường, công ty của chúng ta lập tức có thể khởi tử hồi sinh. Ai nguyện ý tiếp tục lưu lại công ty thì phải vì công ty cố gắng làm việc. Không muốn thì xin mời kết toán tiền lương, ngày mai rời đi.

- Về phần cái gì là tiết lộ cơ mật của công ty, đương nhiên là có quan hệ tới bất kỳ chi tiết gì của sản phẩm mới mà ta muốn thiết kế, kể cả một sợi dây nhỏ trong đó. Tốt rồi, ta đã nói hết, về phần mọi người quyết định như thế nào, có thể trở về thương lượng. Buổi sáng ngày mai tới công ty hoặc ký kết hợp đồng, hoặc là từ chức.

Sau khi nói xong, Lâm Vân rất dứt khoát đứng lên.

- Không cần nghĩ, ta nguyện ý ở lại công ty, ký kết hợp đồng mới.

Nói chuyện là một cô gái có tướng mạo không kém. Lâm Vân còn tưởng rằng, người tiếp theo nguyện ý là Vương Hoa. Không nghĩ tới lại là một cô gái.

- Ta gọi là Kỷ Lam, thuộc bộ phận tư vấn áo lót.

Kỷ Lam biết mình vì sao làm ra quyết định này. Khi nàng nhìn cách nói chuyện và khí thế của Lâm Vân, lập tức đã cảm thấy vị quản lý trẻ tuổi này có thể làm được. Cho nên nàng không muốn buông tha cho cơ hội này. Chỉ cần mình không để lộ bí mật của công ty, là được rồi. Thời gian ba năm không phải là dài, nếu không thành công, cùng lắm là từ chức là được.

Kỷ Lảm coi như là một mỹ nữ. Dáng người thon dài, nàng có đôi chân khiến đàn ông phải liếc mắt. Nàng còn có một làn da trắng bóc khiến nữ nhân phải ghen tị. Tóc dài để xõa tự nhiên tới bờ vai, tạo cho người khác cảm giác yêu kiều duyên dáng.

Lâm Vân gật đầu, hắn rất thưởng thức thái độ dứt khoát này của Kỷ Lam. Trông thấy ánh mắt thưởng thức của Lâm quản lý, Kỷ Lam càng thêm vững tâm.

- Ta cũng nguyện ý ký hợp đồng mới với công ty. Ta là Tôn Khởi Bình, thuộc phòng tiêu thụ.

Nói chuyện là một nam tử trung niên tuổi chừng 40. Tôn Khởi Bình sở dĩ làm ra quyết định này, không vì y muốn thế, cũng không vì những lời của Lâm Vân làm cho đả động, mà vì y xem trọng Kỷ Lam.

Kỷ Lam tới Hồng Tường thời gian cũng không dài. Nhưng sự linh mẫn và chớp thời cơ của nàng, khiến TÔn Khởi Bình cảm thấy cô gái này rất không đơn giản. Đó là một cô gái có cơ mưu, giỏi về quan sát người khác.

Ngày hôm qua, y còn trông thấy Kỷ Lam nhận được một bức thư thông báo tuyển dụng của một công ty. Tuy người khác không biết, nhưng Tôn Khởi Bình lại biết, Kỷ Lam khẳng định muốn rời cương vị công tác. Nhưng thật không ngờ, nàng rõ ràng lại ký hợp đồng mới với Hồng Tường, thật là ngoài dự liệu của y.

Đã Kỷ Lam xem trọng vị Lâm quản lý này như vậy, Tôn Khởi Bình liền đánh bạc một lần. Chỉ cần mình không tiết lộ việc cơ mật của công ty là được rồi. Vạn nhất mình đánh bạc trúng, khả năng sẽ được thăng chức. Thậm chí, cả nhà bốn người không còn phải sinh sống trong căn nhà chật hẹp chỉ có 40m2 nưã.

Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Tôn Khởi Bình. Trong lòng tự nhủ, vì sao người này lại đưa ra quyết định nhanh chóng như vậy? Xem diện mạo của y, có vẻ như là một người cẩn thận a? Mà thôi, nghĩ nhiều làm gì, đây là quyết định của y.

Mấy người còn lại thấy Tôn Khởi Bình chấp nhận ở lại công ty, cũng rất kỳ quái. Tôn Khởi Bình bình thường không phải là người dứt khoát a? Còn lại mấy người, không thấy ai đứng lên tỏ thái độ. Tại vì họ còn đang nghi ngờ vị Lâm quản lý này nói có thật sự hay không?

Huống hồ, hiện tại lừa đảo nhiều lắm. Cho dù, Hồng Tường là công ty lớn thì sao? Có rất nhiều công ty lớn khác cũng lừa gạt tiền nhân viên đấy thôi? Mà một khi đưa lên tòa án, chỉ có công ty là có lý, làm gì có chuyện nhân viên có lý. Hiện tại pháp luật là xây dựng cho kẻ có tiền. Chỉ cần ngươi có tiền thuê luật sự, vuông cũng có thể nói thành tròn.

Còn dân chúng bình thường, lấy đâu ra tiền đọ với tiền của cả một công ty? Cho nên những người còn lại đều lựa chọn trầm mặc, hoặc là trở về thương lương một chút.

Lâm Vân thấy mọi người đã có quyết định của mình, liền nói:

- Buổi sáng ngày mai, Cam Dao, Hồ Thanh, Kỷ Lam, Tôn Khởi Bình tới công ty tổ chức cuộc họp. Tốt rồi, hôm nay cứ như vậy. Về phần cụ thể công việc, hôm nay về ta sẽ chỉnh lý lại, ngày mai đưa ra cho mọi người tham khảo.

- Phòng tài vụ là do ai phụ trách?

Trước khi đi, Lâm Vân hỏi.

- Cũng do ta phụ trách.

Trả lời là Cam Dao.

Lâm Vân gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, cô nàng này thật là tài năng a, ngay cả kế toán cũng biết.

- Chi nhánh công ty ở đây còn có bao nhiêu tiền?

Mặc dù biết không còn nhiều tiền lắm, Lâm Vân vẫn muốn hỏi một chút.

- Còn có 23000 nguyên.

Cam Dao nói ra con số, khiến Lâm Vân không biết nói gì. Nhiều người như vậy, còn có mấy quầy hàng đang buôn bán, rõ ràng chỉ còn chút tiền ấy. Phỏng chừng dùng đê trả tiền lương một tháng cũng không đủ.

….

Phần Giang.

Tầng 12, tòa nhà Kim Thành, trụ sở của công ty điện tử Hồng Tướng và trụ sở của công ty quần áo Hồng Tường, thuộc tập đoàn Hồng Hải đều ở chỗ này. Mà hiện tại, trong phòng tổng giám đốc, Đường Tử Yên mang theo vẻ mặt hổ thẹn và u sầu ngồi đối diện với Tô Tịnh Như.

- Tĩnh Như, chị thật thẹn với sự phó thác của em a. Vốn chị chỉ cho rằng ở Phụng Tân xảy ra vấn đề, thật không ngờ việc buôn bán áo lót của công ty ở các thành phố khác cũng tương tự. Rõ ràng rơi xuống thảm hại như vậy. Chức tổng giám đốc này, chị thật không xứng. Ai…

Đường Tử Yên cảm thấy thật sự hổ thẹn.

- Tử Yên tỷ, kỳ thực việc này cũng không hoàn toàn trách chị. Chị một mình quản lý cả công ty điện tử và công ty quần áo của Hồng Tường, thật sự hơi vất vả. Em vốn định sớm xử lý, chỉ là gần đây xảy ra một số việc, nên mới trì hoãn tới bây giờ.

- Sản phẩm áo lót của Hồng Tường là sản phẩm chủ chốt của công ty Hồng Tường chúng ta ở Phần Giang. Hiện tại chị tạm thời buông bộ phận điện tử xuống, em sẽ phái người đi tới quản lý. Còn chị thì tập trung vào bộ phần quần áo. Ngoại trừ tình hình ở Phụng Tân đã đặc biệt nghiêm trọng, những thành phố khác còn có thể cứu vãn được.

- Tử Yên tỷ, trước tiên chị xử lý tốt tình hình ở các thành phố khác đã. Còn bên Phụng Tân thì đừng quản. Lâm Vân đã ở đó, thì kệ hắn đi, không cần phái thêm người tới đó. Vô luận muốn đầu tư nhiều hay ít, chúng ta cũng không thể đánh mất thị phần áo lót của Hồng Tường.

Tô Tịnh Như thật không ngờ, thị phần áo lót của Hồng Tường lại bị thu hẹp tới mức này.

Đường Tử Yên im lặng. Tuy nguyên nhân là có quan hệ tới công ty điện tử Hồng Tường, nhưng mình xác thực phải chịu phần lớn trách nhiệm. Công ty điện tử Hồng Tường được mình dẫn dắt, dần dần thoát khỏi tình cảnh quẫn bách lúc trước. Nhưng không nghĩ tới lại kéo sụp công ty quần áo của Hồng Tường.

- Tĩnh Như, em yên tâm, chị nhất định sẽ khôi phục lại thị phần áo lót của Hồng Tường.

Đường Tử Yên âm thầm quyết định, phải lấy lại những gì mình đã làm mất.

Tô Tịnh Như gật gật đầu, đang muốn nói, điện thoại trong văn phòng đã vang lên.

## 61. Chương 62: Hắn Là Một Người Kiêu Ngạo

Đường Tử Yên tiếp nhận điện thoại, nghe xong mấy câu liền ngây ngẩn cả người, lập tức nói:

- Lâm Vân, ngươi gọi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ nghỉ phép cũng xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc có chuyện gì? Không nói ta liền gác máy..

Thấy là Lâm Vân gọi điện tới, Đường Tử Yên lập tức phát hỏa. Hiện tại, nàng đang cảm thấy vô cùng không thoải mái. Hết lần này tới lần khác, tên kia lại gọi điện cho mình, đây không phải muốn nghe mình mắng chửi sao.

- Đường tổng, đừng vội treo máy. Sao lại nói ta đang nghỉ phép? Không phải ta đang làm việc ở Phụng Tân sao? Hiện tại công việc rất nhiều, ta đang bề bộn đây.

Lâm Vân nghe thấy Đường Tử Yên tức giận nói, liền dời chiếc điện thoại cách tai một đoạn. Trong lòng tự nhủ, cô gái này có vẻ rất ghét mình thì phải.

- Đường tổng, trước nghe ta nói một câu. Hiện tại ta đang nóng lòng mở rộng thị trường tiêu thụ ở Phụng Tân. Cho nên, ha ha, ta cần một ít kinh phí, cái này ngươi hiểu…

Lâm Vân sợ Đường Tử Yên nói mình giả vờ bề bộn, vội vàng nói ra mục đích của mình.

Nếu Đường Tử Yên thật sự không muốn đưa tiền sang bên này, như vậy kế hoạch giúp đỡ Cam Dao và Tô Tịnh Như đành phải thôi vậy.

- Cái gì? Ngươi lại muốn tiền? Lần trước ngươi cầm mười nghìn nguyên, mới có vài ngày, lại hỏi tiền của công ty. Ngươi cho rằng công ty là ngân hàng chắc? Số tiền lần trước sẽ trừ dần vào tiền lương của ngươi, muốn thêm tiền, ngủ mơ đi.

Đường Tử Yên vừa nghe liền tưởng Lâm Vân muốn ngụy trang công việc để đòi tiền, nên càng tức giận.

- Thật sự không cho sao? Nếu không ta gọi điện cho Tĩnh Như.

Lâm Vân lấy ra đòn sát thủ.

- Hừ, lần này ngươi muốn bao nhiêu tiền?

Nhìn thoáng qua Tô Tịnh Như, Đường Tử Yên nén giận hỏi. Tĩnh Như vốn đã nói, chỉ cần Lâm Vân yêu cầu, tận lực thỏa mãn hắn. Nàng cũng không muốn ở trước mặt Tĩnh Như phản bác yêu cầu của Lâm Vân.

- Không nhiều lắm, không nhiều lắm, không cần phải khẩn trương như vậy. Số tiền ta cần, đối với công ty chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi. Vì để mở rộng thị trường bên này, với tình hình trước mắt của công ty, ta tính toán sơ bộ một cái, cần trước khoảng 2 triệu nguyên.

Đầu bên kia truyền tới tiếng của Lâm Vân, có chút ủy khuất.

2 triệu nguyên là chi phí dự đoán của Lâm Vân. Hắn sợ nếu đòi nhiều hơn, Đường Tử Yên sẽ lập tức cúp máy.

- Cái gì? 2 triệu nguyên? Ngươi tưởng tiền của công ty là nhặt được sao? Ngươi có biết xấu hổ không?

Đường Tử Yên cơ hồ như gào thét nói với Lâm Vân.

Lâm Vân vội vàng để chiếc điện thoại xa hơn một chút. Cái bà tám này, lão tử đòi tiền là vì công ty làm việc, chứ có phải là vì bản thân đâu. Hơn nữa, tiền là tiền của công ty, chứ có phải tiền của cô ta đâu mà hét ầm lên thế. Lâm Vân mặc kệ Đường Tử Yên, đang chuẩn bị cúp điện thoại.

- Tử Yên, là Lâm Vân à? Để cho em nghe.

Bỗng nghe thấy thanh âm Tô Tịnh Như, hắn lại vội vàng cầm điện thoại lên.

- Là Lâm Vân sao? Là em, Tô Tịnh Như.

Điện thoại bên kia truyền tới tiếng ôn nhu nhẹ nhàng, làm cho người ta nghe thấy như tắm gió xuân.

- A, chào em, là anh, Lâm Vân đây, không nghĩ tới em lại trong văn phòng của Đường tổng.

Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với Tô Tịnh Như, làm người vừa ôn nhu, lại xin đẹp tuyệt trần thoát tục.Cả người nàng đều toát ra vẻ thanh tú hiếm có ở các cô gái khác.

- Cảm ơn anh lần trước, vốn muốn mời anh ăn một bữa cơm, nhưng là nghe Tử Yên nói anh đi Phụng Tân. Khi nào anh trở về Phần Giang, nhất định phải để em mời anh một bữa nhé. Còn có, vì sao điện thoại di động của anh luôn trong tình trạng tắt máy vậy.

Tô Tịnh Như cũng có hảo cảm với Lâm Vân. Không chỉ vì ơn cứu mạng của hắn, mà là trên người hắn có một loại hương vị tươi mát, làm cho nàng một mực nhớ mãi. Trong nội tâm của nàng thực sự yêu mến loại hương vị này. Nhưng từ lần trước chia tay Lâm Vân, vẫn không có cơ hội gặp lại hắn.

- Đương nhiên không có vấn đề, một mỹ nữ mời, anh làm sao có thể từ chối. Bất quá, phải đợi tới khi anh về Phần Giang đã. Còn điện thoại di động mà em nói, hình như là hết điện, anh vẫn vứt ở nhà.

Lâm Vân đương nhiên không có để lời nói của Tô Tịnh Như ở trong lòng. Người ta chỉ là khách khí mà thôi, mình cũng khách khí trả lời lại là được.

Tô Tịnh Như nghe thấy vậy không biết nói như thế nào. Điện thoại không có điện liền vứt ở nhà, chẳng lẽ nạp điện một cái rất vất vả sao?

- Vừa rồi, em nghe anh nói chuyện với Tử Yên tỷ, hình như anh rất cần tiền phải không?

Tô Tịnh Như nhớ tới chuyện tình vừa rồi, vội hỏi Lâm Vân.

- Đúng vậy, bên chi nhánh này của công ty cần phải khai thác thêm thị trường, thời gian mở rộng là khoảng nửa năm. Mà tài chính thì không thể thiếu, ước chừng là 2 triệu nguyên. Vừa rồi đang cùng Đường tổng bàn chuyện này.

Lâm Vân nghe Tô Tịnh Như hỏi, đương nhiên sẽ không gạt nàng ta.

- Anh muốn mở rộng thị trường ở Phụng Tân sao?

Tô Tịnh Như nghe Lâm Vân nói vậy, có chút kỳ quái. Mặc dù mình mới chỉ gặp Lâm Vân một lần, nhưng hắn cũng không giống như người coi trọng sự nghiệp a? Chẳng lẽ, hắn chỉ lấy cớ để có số tiền kia?

Ngay lập tức, Tô Tịnh Như liền chối bỏ suy nghĩ kia. Người này tuy không giống với người coi trọng sự nghiệp, nhưng cũng không phải là dạng người thích lừa tiền người khác. Mà cho dù hắn muốn dùng biện pháp này đòi tiền, mình cũng nguyện ý cho hắn. Coi như là trả xong cái ơn hắn đã cứu mình.

- A, được rồi, tí em sẽ bảo Tử Yên tỷ gửi tiền sang bên đấy. Khi nào thì anh trở lại Phần Giang? Lúc trở lại nhất định phải gọi điện thoại cho em đấy.

Tô Tịnh Như không chút do dự đáp ứng yêu cầu của Lâm Vân, nhưng vẫn nhớ mãi không quên hỏi chuyện khi nào Lâm Vân về Phần Giang.

- Tĩnh Như…

Đường Tử Yên vừa định ngăn cản lời của Tô Tịnh Như, đã bị Tô Tịnh Như khoát tay.

- Tử Yên tỷ, có phải chị rất ghét Lâm Vân phải không?

Tô Tịnh Như cúp điện thoại, nhìn Đường Tử Yên hỏi.

- Tĩnh Như, sao em có thể đáp ứng cho hắn 2 triệu nguyên? Ai biết hắn cầm số tiền kia đi để làm gì? Em thực sự tin hắn sẽ dùng số tiền đó đề đầu tư vào công ty sao? Tên Lâm Vân này chị cũng biết một ít tính cách của hắn. Là người rất tùy tiện, nói trắng ra, là một tên không có lý tưởng gì. Làm sao em có thể dung túng cho một người như vậy? Điều này không hợp với tính cách của em a? Chẵng lẽ, người này chính là người đã cứu em lần trước?

Đường Tử Yên rất khó hiểu vì cái gì Tô Tịnh phóng túng Lâm Vân như vậy.

- Tử Yên tỷ, chị đoán đúng rồi. Lâm Vân chính là người cứu em lần trước. Kỳ thực hắn không phải là hạng người như chị nghĩ. Hắn là một người rất kiêu ngạo. Nếu không phải lần trước hắn đã cứu em, hắn sẽ không đáp ứng tới công ty làm việc. Hắn chính là người như vậy. Em biết, tuy thời gian em và hắn gặp nhau rất ngắn, nhưng em lại cảm thấy tính cách của hắn là như vậy.

- Người này tạo cho em cảm giác rất kỳ quái. Mặt ngoài nhìn có vẻ như chán nản, nhưng hắn hẳn là người kiêu ngạo. Mà cho dù em nhìn lầm hắn rồi, cũng không sao. Coi như mạng của em giá trị 2 triệu nguyên vậy.

Tô Tịnh Như nói xong, khẽ thở dài một cái.

Lúc trước trông thấy Lâm Vân, nàng liền có cảm giác, hắn và mình không ở cùng một thế giới. Thậm chỉ có một tích tắc nào đó, nàng có một loại tự ti mặc cảm khi đứng trước mặt Lâm Vân. Cảm giác của nàng gần đây rất chính xác. Nhưng vì cái gì, cảm giác với Lâm Vân, lại nói không rõ ràng.

Nàng yêu mến hương vị trên người Lâm Vân. Dù chỉ đứng gần hắn trong thời gian ngắn, nhưng loại yên lặng tự nhiên này, nàng không có cách nào quên. Có lẽ đây là một loại truy cầu mà nàng đang hướng tới.

## 62. Chương 63: Kế Hoạch Chế Tạo Máy Móc

## 63. Chương 64: Khởi Động Toàn Diện

Cam Dao rất buồn bực. Nàng đã đợi tới 10h đêm rồi, vẫn không thấy vị cùng phòng Tiểu Lâm trở về. Trong nội tâm cơ hồ muốn điên. Mắt thấy sắp nửa đêm, đành phải đi ngủ. Ngày mai còn phải tới công ty ký hợp đồng, thảo luận phương án phát triển mới.

Nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ tới tên gia hỏa cùng phòng kia. Cả buổi tối hắn đều không trở lại, chắc hắn thuộc dạng con trai cà lơ cà phất, không có lý tưởng gì.

Nàng rất chán ghét loại người này, nhưng cũng không có cách nào. Một là hiện tại mình không có chỗ nào để đi. Hai là mình cũng rất thích ở nhà trọ này. Đã ở hơn hai năm rồi. Thôi, như vậy cũng tốt, hai người đỡ phải chạm trán nhau, ai làm việc của người đấy.

Lâm Vân ở nhà máy điện tử Ưu Năng của Hàn Phúc Nguyên bề bộn suốt cả đêm. Hắn muốn chế tạo vài cái máy kiểu mới có chức năng tự động dệt vải và xử lý nguyên liệu. Mà toàn bộ các bộ phận phải do hắn đích thân hắn xử lý. Lâm Vân quyết định xử dụng những chiếc máy này để sản xuất Vân Tằm Miên (bông tằm)

Vân Tằm Miên bao gồm lá trúc ngọt, tơ tằm thượng đẳng cùng với bông. Trong đó bông là nguyên liệu quan trọng nhất. Mà bông ở đây không phải là bông bình thường trên thị trường, mà là bông mới nở. Bông mới nở là quả bông già chưa mở cánh được hái xuống, dưới ánh đèn nhu hòa, lột bỏ bông vải nhung ở trong.

Mấu chốt nhất chính bông vải nhung này. Phải đảm bảo sao cho bông không bị ánh mặt trới chiếu tới. Nếu không, cho dù chỉ là chiếu một tí, bông vải nhung này coi như là phế phẩm. Mà đã là phế phẩm, cho dù máy móc mà Lâm Vân chế tạo có hiện đại hơn chăng nữa, cũng không thể lợi dụng loại bông vải nhung phế phẩm để sản xuất Vân Tằm Miên chính thức.

Trước mắt, trên Địa Cầu còn chưa có loại sợi tổng hợp của Vân Tằm Miên. Bởi vì giá cả sản xuất của loại sợi tổng hợp này quá cao. Nhưng giá trị của Vân Tằm Miên cũng không thấp.Áo lót làm bằng Vân Tằm Miên, chẳng những có thể bảo vệ làn da, làm chậm khả năng lão hóa của da. Còn có thể phòng ngừa rất nhiều độc tố xâm lần. Mà những điều này chỉ là thứ yếu.

Tác dụng quan trọng nhất của nó chính là, người mặc nó vào người, không những cảm thấy thoải mái, còn có thể khiến cho làn da sáng bóng. Nếu như làm thành áo quấn ngực, dưới ánh sáng thích hợp, có thể sinh ra ảo giác ở làn da, khiến nữ tính tăng mị lực lên mấy lần.

Nếu như đeo áo quấn ngực làm từ Vân Tằm Miên hàm lượng tinh khiết 100%, thì người đeo sẽ không có cảm giác là mình mặc áo quấn ngực. Thậm chí, cả làn da còn có một cảm giác thoải mái. Cho nên, có thể nói Vân Tằm Miên là sợi tổng hợp chế tạo áo lót cho nữ tốt nhất.

Áo lót của nữ ở đại lục Thiên Hồng, trên cơ bản đều làm từ Vân Tằm Miên. Chỉ là kiểu dáng trong đó, Lâm Vân không biết. Đương nhiên, ở đại lúc Thiên Hồng, ngoại trừ chất liệu Vân Tằm Miên ra, còn có một loại sợi tổng hợp làm áo lót cho nữ, nghe nói còn cao hơn áo lót làm bằng Vân Tằm Miên một bậc. Bất quá, đến tên của nó là gì, Lâm Vân còn không biết, thì làm sao chế tạo được. Còn việc hắn có thể chế tạo Vân Tằm Miên, là do vô tình biết được.

Chỉ là sản xuất Vân Tằm Miên ở đại lục Thiên Hồng rất đơn giản, nhưng sản xuất ở Địa Cầu lại vô cùng khó khăn. Bởi ở đây không có máy móc chế tạo Vân Tằm Miên. Kể cả máy xử lý lá trúc và máy xử lý bông già cũng không có.

Dùng cả thời gian cả đêm, Lâm Vân chỉ vẽ ra sơ đồ thiết kế của ba loại máy này. Lại tranh thủ chế tạo mô hình thô của máy. Hàn Phúc Nguyên tuy đã hơn 60 tuổi, nhưng cùng nghiên cứu với Lâm Vân cả đêm, ngoại trừ hai mắt đỏ bừng ra, thì tinh thần rất là hưng phấn. Lâm Vân thiết kế những cái máy này, ông ta còn chưa nghe thấy bao giờ.

Biết Lâm Vân muốn tiếp tục làm vào buổi tối ngày hôm sau, nên mặc dù Hàn Phúc Nguyên không muốn đi ngủ, nhưng cũng không muốn bỏ qua thời gian buổi tối. Đành phải ăn sáng cùng Lâm Vân, rồi đi nghỉ ngơi.

Tuy cả đêm không ngủ, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, không có vấn đề gì cả, tinh thần của hắn vẫn rất tốt.

Lúc đi vào công ty, thì đã thấy mấy người ở phòng họp chờ mình.

Lâm Vân ngồi xuống, nhìn vài người ở đây, hỏi:

- Tất cả mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa?

- Mấy người chúng tôi đều quyết định từ chức.

Nói chuyện là Vương Hoa.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Tốt, đã như vậy, bốn người buổi chiều tới tìm Cam Dao, bảo nàng ấy kết toán tiền lương cho các ngươi.

Bốn người Vương Hoa thấy thế, đều đứng dậy ra phòng họp, chuẩn bị buổi chiều tìm Cam Dao.

- Còn những người ngồi ở đây có thắc mắc gì không? Nếu không có thì ký hợp đồng.

Lâm Vân nói xong, liền lấy ra mấy tờ hợp đồng đã đánh máy từ hôm qua, chia cho mọi người.

Mấy người ngồi đây đều cẩn thận nhìn bản hợp đồng rồi mới ký vào.

- Tốt lắm, hiện tại tất cả mọi người đã ngồi chung một còn thuyền, ta liền nói thẳng. Ta đã hướng công ty Phần Giang xin một khoản kinh phí là 2 triệu nguyên để khởi động kế hoạch. Sản phẩm mới của chúng ta trong vòng nửa năm sẽ hoàn thành…

Lâm Vân thấy mọi người đã ký hợp đồng, liền nói một vài kế hoạch cho bọn họ. Nhưng lời còn chưa nói hết, thì đã bị tiếng nghị luận bên dưới cắt đứt.

- Cái gì? Có thể xin công ty bên kia 2 triệu nguyên? Là thật hay giả?

Hồ Thanh cơ hồ không tin vào lỗ tai mình.

Tôn Khởi Bình âm thầm cao hứng. Vị Lâm quản lý này quả nhiên là muốn vực dậy lại công ty. Lần đánh cuộc này của mình có lẽ có thêm hy vọng. Kỷ Lam lại như có điều suy nghĩ. Trong lòng tự nhủ, vị Lâm quản lý này là ai? Rõ ràng có thể xin được 2 triệu nguyên từ công ty. Chẳng lẽ hắn cũng là cổ đông của công ty, hay là hắn nói vậy để an ủi chúng ta?

- Lâm quản lý, sản phẩm mới của chúng ta phải nửa năm nữa mới đưa ra thị trường, có phải là hơi lâu không?

Tuy Cam Dao rất cao hứng khi biết công ty đã có kế hoạch. Nhưng phải đợi tới nửa năm mới có thể đưa sản phẩm mới ra thị trường, nàng có chút lo lắng. Nàng lo lắng nửa năm qua đi, bên kia Hòa Phong đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường. Hơn nữa, hiện tại bộ sản phẩm áo lót Nữ Hoàng của Hòa Phong, đã được rất nhiều nữ nhân thuộc thành phần tri thức đón nhận.

- Ta biết mọi người lo lắng cái gì, nhưng không nên gấp gáp. Thời gian nửa năm là đã là thời gian nhanh nhất để hoàn thành sản phẩm mới. Mọi người nên tin tưởng ta. Cho dù Hòa Phong có chiếm hết thị trường đi chăng nữa, nửa năm sau, chúng ta vẫn có thể đánh bại bọn họ. Về kinh phí có lẽ đã được bên kia chuyển tới. Đợi lát nữa Cam Dao kiểm tra lại một chút.

- Hôm nay chúng ta cần bàn đó là chuẩn bị như thế nào. Ta sẽ phụ trách khâu nghiên cứu và sản xuất sản phẩm mới. Còn về khoản nguyên vật liệu, sẽ do Hồ Thanh và Tôn Khởi Bình phụ trách. Kỷ Lam phụ trách chỉnh lý lại bộ máy làm việc ở đây. Còn có, đó là chúng ta phải thuê một kho hàng khoảng chừng 200m2 ở gần nhà máy sản xuất. Việc thiết kế chống ẩm ướt sẽ do ta phụ trách. Cam Dao vẫn phụ trách tài vụ và kế toán.

- Về phần mua sắm tài liêu, có 3 loại: Tơ tằm tốt nhất, quả bông già, và lá trúc ngọt. Trong đó, quả bông giá là quan trọng nhất. Không cần phải quả bông già đã mở cánh. Cái này phải tham khảo ý kiến của nông dân trồng bông. Về phần thu mua tơ tằm và lá trúc ngọt, ta nghĩ các ngươi am hiểu hơn ta. Nếu như không đủ người, có thể tuyển thêm.

Lâm Vân nói xong, nhìn mọi người.

- Lâm quản lý, quả bông già thì ta biết, nhưng lá trúc ngọt là lá gì?

Hồ Thanh vội vàng hỏi.

- Lá trúc ngọt, hay còn gọi là lá trúc ma, biết không?

Lâm Vân nhớ tới cách gọi khác của lá trúc ngọt.

- Có biết, nhưng muốn mua nhiều hay ít?

- Những vật liệu này, có bao nhiêu, mua bấy nhiều. Đặc biệt là quả bông già, càng nhiều càng tốt. Ngoại trừ những vật liệu này ra, chúng ta cũng muốn mua một ít vải bông thượng đẳng. Mua sắm xong thì chuyển tới kho hàng, do Kỷ Lam quản lý. Quả bông già phải mấy tháng nữa mới có, các ngươi tới đó chuẩn bị mua sắm trước đi. Cam Dao thông báo cho các quầy hàng khác, hiện tại đình chỉ buôn bán, toàn bộ công nhân viên đều rút về hỗ trợ.

- Còn có, Kỷ Lam, tổ chức lại nhà máy sản xuất xong, lập tức tuyển nhân viên. Đương nhiên, hợp đồng có thể do ngươi tự soạn ra. Những nhân viên không liên quan tới cơ mật của công ty, hợp đồng có thể nới lỏng một chút.

Lâm Vân nhìn mấy người nói.

Sở dĩ hắn để mấy người ở đây cam kết giữ bí mật, thật sự cũng không có bí mật gì cần giữ. Cho dù có mang những vật kia đi ra ngoài, người khác cũng không làm được. Hắn cần là cần mọi người toàn tâm toàn ý làm việc cho Hồng Tường. Không muốn vừa mới giao công việc, lại có người rời đi.

Cam Dao thấy Lâm Vân lúc nói chuyện, thần thái rất đáng tin, còn toát ra một khí chất khó nói lên lời, chỉ cảm thấy người này không đơn giản như bề ngoài.

## 64. Chương 65: Đau Khổ Vì Chờ Đợi

Lần thứ ba Trương Tuyền tới công ty điện tử Dịch Tác mới gặp được Hàn Vũ Tích. Lúc Trương Tuyền trông thấy Hàn Vũ Tích đi vào phòng khách, trong lòng không khỏi thầm than, không ngờ ở Phần Giang lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Só với lần trước gặp nhau kia, cô gái này càng ngày càng thanh tú.

Không biết nàng ta bảo dưỡng làn da như thế nào, mà khiến người khác phải hâm mộ. Trên người nàng ta rõ ràng không có đeo đồ trang sức, trên mặt cũng không có trang điểm, nhưng vẻ đep không hề bị giảm đi. Nếu như nàng ta đeo thêm một chiếc vòng cổ, thì không biết còn đẹp đến dường nào. Cho dù Trương Tuyền là một mỹ nữ, cũng bị vẻ đẹp của Hàn Vũ Tích chinh phục. Chỉ là trên mặt của nàng ta và ánh mắt luôn mang theo vẻ u sầu.

- Cô tìm tôi có chuyện gì không?

Hàn Vũ Tích lạnh lùng nhìn Trương Tuyền. Nàng đã nhận ra nữ nhân này. Chính là nữ nhân lừa gạt Lâm Vân ở chợ việc làm lần trước. Cho nên Hàn Vũ Tích không có ấn tượng tốt với cô ta. Thâm chí còn có chút chán ghét, bởi vì cô ta không nên lừa gạt Lâm Vân.

Thấy biểu lộ lạnh lùng của Hàn Vũ Tích, Trương Tuyền có chút xấu hổ, vội vàng đứng lên nói:

- Hàn tiểu thư, tôi là Trương Tuyền thuộc công ty điện tử Hưng Đạt. Tôi thật lòng xin lỗi vì chuyện lần trước. Mong cô bỏ quá cho.

Hàn Vũ Tích sửng sốt, trong lòng tự nhủ nữ nhân này cần gì phải vất vả chạy tới đây xin lỗi? Khẳng đinh không đơn giản như vậy. Tuy nhiên, thân thủ không đánh khuôn mặt cười, mặc dù Hàn Vũ Tích không vui, nhưng vẫn nói ra:

- Cô không cần xin lỗi tôi, người bị cô lừa là chồng của tôi, không phải là tôi.

Nói đến chồng của tôi, Hàn Vũ Tích đột nhiên có cái gì chắn chắn ở cổ họng. Lâm Vân còn là chồng của mình sao? Hiện tại nàng rất muốn đứng trước mặt Lâm Vân và gọi hắn là lão công. Đó không chỉ là một loại khát vọng, mà còn là sự chờ đợi, vui mừng, xen lẫn bàng hoàng.

- A, cô là vợ của Lâm Vân? Hai người là vợ chồng, vậy thì tốt quá…

Trương Tuyền nghe Hàn Vũ Tích nói mình là vợ của Lâm Vân, trong lòng rất kích động. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Đột nhiên nàng có cảm thấy muốn khóc. Trải qua nhiều lần vất vả tìm kiếm, trải qua ít nhiều trách cứ, cuối cùng cũng tìm được nơi ở của Lâm Vân.

Nhưng nàng đã quên một chuyện, nếu Lâm Vân là chồng của Hàn Vũ Tích, vì sao lão bà đi thông báo tuyển dụng người, lão công lại muốn khắp nơi xin việc, còn bị người chế nhạo.

Hàn Vũ Tích nhìn vẻ mặt kinh hỉ của Trương Tuyền, có chút ngạc nhiên. Ta là vợ của Lâm Vân, mắc mớ gì tới ngươi, mà ngươi phải kinh hỉ như vậy.

- A, là như vậy, lần trước chúng tôi muốn tuyển dụng chồng của cô. Nhưng bởi vì sai lầm của tôi mà đưa nhầm cho anh ấy số điện thoại giả. Chuyện này tôi thực sự có lỗi. Hiện tại công ty của chúng tôi rất cần chồng của cô làm việc cho công ty. Còn mong Hàn tiểu thư nhiều hơn thông cảm, nhiều hơn tha thứ.

Trương Tuyền phỏng chừng hôm nay mình nói lời xin lỗi là nhiều nhất.

Hàn Vũ Tích vốn có ấn tượng kém với Trương Tuyền. Tuy cô ta đã liên tục xin lỗi, cũng không thay đổi được cách nhìn của nàng với cô ta. Chỉ là Trương Tuyền mở miệng nói chồng của cô, ngậm miệng nói chồng của cô, khiến Hàn Vũ Tích cảm thấy cô ta không chán ghét như vậy.

- Lâm Vân sẽ không tới công ty của cô đi làm. Tôi nghĩ công ty của cô không có khả năng lưu lại một người như Lâm Vân. Nguyên nhân thì các cô cũng tự hiểu. Lần trước anh ấy đi tới chợ việc làm tìm việc, là do tình cảnh có chút quẫn bách. Nhưng hiện tại anh ấy đã tìm được công việc rồi, cho nên rất khó tới công ty của cô làm việc.

Cảm thấy mấy câu đầu có chút cay nghiệt, Hàn Vũ Tích lại giải thích vài câu.

Hàn Vũ Tích rất ít khi dùng từ ngữ cay nghiệt như vậy để nói chuyện với người khác. Nhưng đối với nữ tử đã lừa gạt Lâm Vân này, vẫn nhịn không được nói xen vào vài câu. Xem như giúp Lâm Vân hả giận một chút. Nghĩ tới nữ nhân này trước ngạo mạn sau cung với Lâm Vân, chắc họ đã biết cái gì đó rồi.

Chắc bọn họ đã biết Lâm Vân là người thực sự có bản lĩnh? Hay là vì những thứ khác. Đột nhiên nàng nhớ tới Lâm Vân đã từng vẽ qua một bức tranh đưa cho nữ nhân này. Chẳng lẽ chính nhờ bức tranh kia mà cải biến suy nghĩ của cô ta? Hay là những người khác trong công ty cô ta nhận ra được giá trị của bức tranh?

Hàn Vũ Tích vốn là người cực kỳ thông minh. Bởi vì nổi lên lòng nghi ngờ, nên nàng phân tích khá chính xác.

Trương Tuyền nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, trong mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Quả nhiên, công ty của mình đã tới chậm, khiến cơ hội bay vào tay công ty khác. Mà cho dù nói lời hối hận cũng không còn tác dụng gì. Hiện tại chỉ là thử xem, có thể mời được Lâm Vân tới công ty mình một chuyến hay không. Hoặc là nhờ Đàm Ái Hoa đích thân tới nói chuyện với Lâm Vân.

- Thực xin lỗi, Hàn tiểu thư, như vậy không biết tôi có thể hẹn chồng của cô ra ngoài gặp mặt một lần được không?

Trương Tuyền thử hỏi thăm dò Hàn Vũ Tích.

- Cô hẹn anh ấy ra ngoài làm gì?

Hàn Vũ Tích đột nhiên cảnh giác. Nữ nhân trước mắt này có thể nói là một nữ nhân rất thành thục. Hơn nữa còn có một đôi mắt câu hồn, một bộ ngực khá đồ sộ, đủ để thu hút mọi loại đàn ông. Khiến Hàn Vũ Tích cảm thấy đây là một nữ nhân mà nam nhân không thể cự tuyệt. Nhưng Hàn Vũ Tích lại không biết, trong mắt người khác, nàng cũng là một nữ nhân như vậy, thậm chí còn hấp dẫn hơn Trương Tuyền nhiều.

Thấy biểu lộ của Hàn Vũ Tích, Trương Tuyền liền đoán ra nàng ta đang nghĩ gì, chỉ phải cười khổ một tiếng. Không nói mình căn bản không có ý gì với người Lâm Vân có tướng mạo bình thường kia. Cho dù mình có ý tứ, chẳng lẽ ta còn có thể so sánh với ngươi sao? Ngươi cũng quá coi thường lực hấp dẫn của mình với nam nhân rồi.

- A, là như vậy, Hàn tiểu thư, lúc trước công ty của tôi tìm được bức tranh vẽ sơ đồ mạch điện kia của chồng cô. Bản sơ đồ đó là một bản sơ đồ mạch điện rất tiên tiến. Nhưng bản sơ đồ kia có nhiều chỗ khiến cho nhân viên kỹ thuật của chúng tôi không tài nào hiểu nổi, mới phải thỉnh giáo Lâm tiên sinh. Đương nhiên, chi phí thỉnh giáo, công ty của chúng tôi sẽ trả gấp đôi, cho nên…

Trương Tuyền không giấu diếm mục đích của mình, liền nói ra.

Hiện tại nàng đương nhiên biết giá trị của bản sơ đồ mà Lâm Vân vẽ đó. Nhưng ở trước mặt vợ của hắn, lại giấu diếm giá trị của bản sơ đồ, thì khác gì bịt tay trộm chuông đâu? Bổn sự của chồng, là vợ thì chắc phải rõ hơn ai hết, không cần phải che giấu làm gì.

Nhưng Trương Tuyền không ngờ một điều, Hàn Vũ Tích thực sự không biết bổn sự của Lâm Vân.

Nghe nói quả nhiên là do bản vẽ kia, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh lại. Nàng không biết vì cái gì, mỗi khi thấy một mỹ nữ tìm Lâm Vân, nàng lại khẩn trương như vậy. Chẳng lẽ mình không có lòng tin với Lâm Vân, hay là mình không có lòng tin với chính mình? Nàng không biết. Nhưng nàng khẳng định, cuộc sống sau này của mình đã không thể ly khai Lâm Vân. Mỗi lần nàng ở một mình, nàng đều nghĩ tới những kỷ niệm tốt đẹp ít ỏi giữa hai người, nhấm nuốt hương vị và sự yên lặng mà lần đó hắn ôm nàng.

- Lâm Vân không ở nhà, anh ấy đã đi rồi….Đã lâu chưa trở về…

Lúc Hàn Vũ Tích trả lời Trương Tuyền, trong lòng cực kỳ ảm đạm.

Trương Tuyền nghe thấy vậy, còn tưởng rằng Hàn Vũ Tích muốn chối từ mình. Nhưng khi nhìn ánh mắt buồn bã của nàng ta, thì biết là nàng ta nói thật. Có lẽ vợ chồng họ có mâu thuẫn, nên Lâm Vân mới ra ngoài ở một mình.

Vẻ tiều tụy và sự tưởng niệm ẩn sâu trong mắt của Hàn Vũ Tích, khiến Trương Tuyền cũng phải tâm nhuyễn.

Phải yêu nhiều như thế nào mới có một loại chờ đợi như vậy a. Trương Tuyền đột nhiên có chút đồng tình với Hàn Vũ Tích. Thậm chí nàng cảm thấy Lâm Vân thật là nhẫn tâm, ngay cả một người vợ như vậy, cũng có thể để ở nhà, không để ý tới.

## 65. Chương 66: Tưởng Niệm Thất Lạc

Chương 66: Tưởng Niệm thất lạc.

Một tuần lễ nhanh chóng trôi qua, mọi người trong công ty Hồng Tường ở Phụng Tân đều tương đối bề bộn. Thời gian về phòng trọ của Lâm Vân cũng càng ngày càng ít. Hầu như phần lớn buổi tối Lâm Vân đều ở nhà máy Ưu Năng. Ngay cả việc ăn và ngủ đều ở trong xưởng của Hàn Phúc Nguyên.

Trong nội tâm của Cam Dao rất kỳ quái. Cả một tuần lễ rồi nàng đều không thấy tung tích của người cùng phòng kia. Không nhịn được, nàng liền tới hỏi bác gái chủ nhà, thì được câu trả lời, Tiểu Lâm cả tuần này chưa về.

Đột nhiên Cam Dao có chút lo lắng cho người cùng phòng của mình. Mặc dù biết hắn chi là một tên thích đi ra ngoài lêu lồng. Nhưng một người đột nhiên biến mất ở bên ngoài, với một thành phố lớn như vậy, sẽ không có ai quan tâm sống chết của hắn. Cũng sẽ không có người nào đi điều tra vì sao hắn mất tích. Bời vì hàng năm số người mất tích ở Phụng Tân không phải là ít.

Chẳng hạn như mình: nếu có một ngày nào đó đột nhiên gặp chuyện gì ờ bên ngoài, cũng sẽ không có người quan tâm. Ở thành phố này, người như mình nhiều lắm. Có lẽ, các nàng chính là tầng lớp bị thành phố lãng quên. Nghĩ tới đây, nàng có chút thương cảm. Một thân một mình đi tới nơi đất khách quê người, vô luận là về thân thể hay tinh thần, nàng đều rất mệt mỏi.

Tựa như người cùng phòng kia vậy, đột nhiên biến mất trong thành phố rộng lớn, cũng không có người quan tâm tới hắn. Chỉ có mình là lo lắng thoáng qua hắn mà thôi.

…

Trải qua thời gian lâu như vậy, Lâm Vân đã biết Hàn Phúc Nguyên vốn chính là tổng giám đốc của nhà máy Ưu Năng, trong tay còn nắm giữ 30% cổ phần của công ty.

Trong khoảng thời gian này, Hàn Phúc Nguyên vừa có cảm giác hưng phấn vừa có cảm giác muốn vò đầu bứt tai, đi theo sau Lâm Vân. Một tuần qua, ông ta học được nhiều hơn cả mấy năm học. Nếu không phải vì tuổi cao, ông ta hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều đi theo Lâm Vân.

Lâm Vân dành phần lớn thời gian là để tu luyện và chế tạo máy móc. Mỗi ngày đều tự tay xếp đặt. chế tạo và chỉnh lý máy móc. Một khi cần nghỉ ngơi, thì tới ký túc xá của nhà máy để tu luyện. Không nghĩ tới mệt nhọc qua đi, quá trình hình thành Tinh Hồn rõ ràng không bị trở ngại lớn gì.

Khi Hàn Phúc Nguyên trợ giúp Lâm Vân liên lạc với nhà máy pcb và nhà máy điện tử. Lâm Vân mới nhớ tới để làm pcb đặc biệt cần một loại tài liệu. Đó chính là nhựa cây của một loại cây Tùng thân màu đỏ. Tùng thân đỏ hay còn gọi là cây Tùng dầu. Chủ yếu phân bố ở Liên Ninh và Cát Lâm. Nhựa cây trong cây tùng thân đỏ rất nhiều, thậm chí không cần gia công, có thế tìm được rất nhiều nhựa cây.

Những nhựa cây này, thêm vào một số vật khác, trộn vào pcb, sẽ tạo thành một pcb đặc biệt chuyên dùng.

Xem ra đành phải chạy tới Liêu Ninh bên kia một chuyến thôi. Lâm Vân không muốn làm trễ nãi thời gian, từ biệt Hàn Phúc Nguyên, tới công ty giao phó cho Cam Dao vài công việc, liền bắt xe lửa tới Liêu Ninh.

Bây giờ là giữa tháng 5, hành khách trên xe lửa cũng không nhiều lắm. Lâm Vân ngồi ở một chỗ gần cửa số, nhắm mắt tu luyện. Xe lửa từ Phụng Tân tới Liêu Ninh phải đi qua Phần Giang. Lâm Vân lên xe lửa vào buổi sáng, bởi vì đây là xe tốc hành, cho nên khi tới Phần Giang, trời đã tối đen.

Mặc dù Phần Giang là nơi Lâm Vân đã sống lại, nhưng Lâm Vân không có cảm tình đặc biệt gì với nơi này. Ngoại trừ Hàn Vũ Tích đã ly hôn với hắn ra, ở đây không còn có người nào để hắn phải lo lắng.

Khi xe lửa đi vào thành phố Phần Giang, Lâm Vân đột nhiên mờ mắt. Hắn bỗng cảm nhận được một loại lực lượng Tinh Vân từ đâu đó. Loai lực lượng này còn mang theo linh khí ba động. Lực lượng này rõ ràng lại cảm ứng với lực lượng Tinh Vân trong người của Lâm Vân, còn rât là quen thuộc.

Lâm Vân không cần suy nghĩ, liền mở cửa sổ xe lửa, nhảy xuống. Ngồi đối diện với Lâm Vân là một đôi nam nữ, trông thấy Lâm Vân đột nhiên nhảy xuống xe lửa, đều há hốc miệng, nói không lên lời. Đợi đến khi bọn họ phục hồi lại tinh thần, xe lửa đã đi được rất xa.

Lâm Vân nhảy xuống xe lửa, còn chưa đứng vững, liền tăng tốc chạy về hướng lưc lượng Tinh Vân kia. Chi mất thời gian vài phút, Lâm Vân đã tới chỗ có cảm giác mãnh liệt nhất.

Chỗ này là một bãi rác rất lớn. Lâm Vân cơ hồ không phí sức lực gì, đã tìm được Tưởng Niệm mà hắn tặng cho Hàn Vũ Tích.

Tưởng Niệm vẫn tản mát ra lực lượng Tinh Vân nhàn nhạt. Chỉ là vô cùng bẩn, khiến Lâm Vân một hồi đau lòng. Ngay cả Tưởng Niệm mình tặng cho nàng, nàng cũng vứt đi, chẳng lẽ mình không chịu nổi như vậy? Nếu nói, mình không có cảm giác gì với Hàn Vũ Tích, đó là tự lừa gạt mình.

Sự hấp dẫn của Hàn Vũ Tích là rất lớn. Chỉ là vô luận từ góc độ nào mà nói, hắn cũng không thể tiếp nhận phần cảm tình này. Huống chi Hàn Vũ Tích đối với mình cũng là nước chảy vô tình mà thôi. Hiện tại còn vứt đi món quà sinh nhật mà mình tặng cho nàng, là đủ thấy địa vị của mình trong lòng nàng như thế nào.

Nhưng trong lòng hắn, Hàn Vũ Tích chiếm vị trí gì, hắn vô cùng tinh tường. Tuyệt đôi không phải như biểu hiện thờ ơ bên ngoài của hắn. Chỉ là có vài việc, hắn bắt buộc bản thân không được nghĩ sâu thêm nữa.

Lâm Vân ảm đạm thờ dài, lấy một chai nước khoáng rửa sạch cái vòng cổ này. Sau đó lại vận chuyển lực lượng Tinh Vân tẩy trừ tro bụi bám trên cái vòng. Trong nháy mắt, Tưởng Niệm đã khôi phục lại như cũ, chỉ là khả năng, nó đã không còn là Tưởng Niệm của ngày trước.

Đột nhiên, hắn cảm thấy không có hứng đi tới Liêu Ninh nữa, càng không có hứng thú gì ờ lại Phần Giang. Thôi trở về vậy, đến lúc đó thì dùng pcb nguyên bản làm cũng được. Cùng lắm thì lại làm thêm một mạch điện kiểu mới.

Đi hơn hai giờ, mới tới nhà ga Phần Giang. Trời đã hoàn toàn tối đen, phỏng chừng đã hơn 9h tối. 9h rưỡi mới có xe lửa về Phụng Tân, nhưng phải tranh thủ thời gian mua vé xe lửa, nếu không hết vé, thì ngày mai mình mới có thể về.

Nhà ga Phần Giang quả nhiên so với lúc trước tốt hơn nhiều. Bởi vì, đến hiện tại Lâm Vân còn chưa thấy cái loại rao hàng như lần trước ‘Muốn ờ khách sạn hay không’, ‘Bán vé đây, bán vé đây’.... Mặc kệ tình trạng này có thể duy trì được bao lâu, nhưng đã nói lên rằng chính phủ có sự quan tâm tới người dân.

Điện thoại di động của hắn đã được sạc đầy điện, nhưng hắn còn chưa khởi động máy. Dù sao, chi có vài người biết số điện thoại của mình mà thôi. Điện thoại đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhắt là xem đồng hồ.

Lâm Vân mở nguồn điện thoại, chuẩn bị gọi cho Hàn Phúc Nguyên. Chính là vừa mới mở điện thoại, chuông điện thoại liền vang lên? Hắn có chút bất ngờ, chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Không biết là ai?

Tiếng chuông vang lên một lúc, Lâm Vân đã cảm thấy không đúng.

“Hầu ca, hầu ca, ta là Bát Giới, mau tới động Bàn Tơ, hôm nay phải đánh chết...”

Tiếng chuông quái quỷ gì vậy? Vì sao điện thoại của mình lại có tiếng chuông dọa người như vậy. Lâm Vân không nghĩ nhiều, vội vàng ấn nút nghe. Lâm Vân phòng chừng tiếng chuông này là do mình không cẩn thận gài vào. Nhưng những người xung quanh cũng đã cười vang, thậm chí có mấy người muốn hỏi Lâm Vân lấy tiếng chuông ở đâu.

Nhấc điện thoại lên nghe, nhưng bên kia thật lâu không có tiếng nói chuyện. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị cúp máy, thì nghe thấy một tiếng ôn nhu xen lẫn theo tiếng kinh hỉ của một cô gái:

- Lâm Vân....

OR

## 66. Chương 67: Hiện Tại Anh Có Thể Tới Sao?

Lâm Vân liền nghe ra đây là thanh âm của Tô Tịnh Như. Không biết có việc gì mà nàng ấy phải gọi điện thoại cho mình?

Tâm tình của Tô Tịnh Như mấy ngày nay rất kém. Chẳng những vì chuyện của công ty, mà còn vì phụ thân và ông ngoại đều buộc nàng phải làm quen với thiếu gia của chủ tịch tập đoàn Thịnh Nguyên. Mặc dù mình không muốn đi làm chuyện này. Mình và vị thiếu gia Thẩm Cát kia chỉ là gặp qua một lần, chưa nói gì là quen biết. Huống hồ, sâu trong nội tâm của nàng, nàng còn chưa muốn yêu đương sớm như vậy. Mà cho dù muốn yêu đương, cũng phải tìm người mình thích mới được

Biểu tỷ Miêu Di bởi vì có việc, tạm thời bị điều trở về. Tô Tịnh Như lại không có mấy người bạn để nói chuyện. Có một người bạn gái tốt nhất thì đang ở Yên Kinh, Đường Tử Yên thì hiện tại rất bận.

Biết điện thoại của Lâm Vân luôn tắt máy, nhưng nàng vẫn nhiều lần không ngừng gọi điện thoại cho Lâm Vân, hoàn toàn là một hành động vô ý thức. Giống như mỗi lần gọi điện cho Lâm Vân, hình ảnh lần trước của hắn lại xuất hiện, đem mình cứu ra vậy.

Mặc dù biết, có lẽ do mình đọc quá nhiều chuyện tình cảm nên mới thế. Nhưng nàng vẫn không ngừng bấm máy, nghe tiếng ‘Số máy quý khách không liên lạc được’, tắt máy, lại gọi. Động tác này cứ liện tục như máy móc vậy. Nàng cũng không biết vì sao phải gọi, có lẽ nàng thích sự hy vọng khi chờ đợi.

Tuy điện thoại của Lâm Vân đã tắt máy vài tuần, loại chờ đợi này rõ ràng không thực tế, nhưng Tô Tịnh Như vẫn như cũ, vô ý thức làm không biết chán.

Chính là nàng nghĩ rất nhiều, thậm chí ngay cả khi gọi điện thoại còn đang suy nghĩ việc khác. Nhưng thật không ngờ lần này điện thoại lại thông. Sửng sốt một lúc, mới giật mình, kinh hỉ kêu lên:

- Lâm Vân….

- Thật là xảo a, không nghĩ tới anh vừa mới khởi động máy đã nhận được điện thoại của em. Có phải em định hẹn anh đi ăn cơm không?

Lâm Vân nghe thấy là thanh âm của Tô Tịnh Như, tâm tình mới chuyển biến một chút.

- Đúng vậy, em rất muốn hẹn anh đi ra ngoài ăn cơm. Nhưng biết cho dù anh ngồi máy bay từ Phụng Tân tới đây cũng tốn khá nhiều thời gian, nên chỉ gọi điện thoại cho anh nói vài việc…

Tô Tịnh Như đột nhiên ngừng lời, rốt cuộc là nên nói chuyện gì?

- Vậy à, không biết Tô mỹ nữ tìm anh có chuyện gì? Chỉ cần anh có thể làm được, cho dù rơi vào nước sôi lửa bỏng…

Lâm Vân nói mấy câu, tâm tình liền tốt trở lại. Nhưng vừa nói tới cho dù rơi vào nước sôi lửa bỏng, đã thấy ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh. Lâm Vân đành xấu hổ cười, đứng lên, tới đại sảnh đợi xe nói chuyện.

Tô Tịnh Như lại đỏ mặt. Chính nàng còn không biết muốn nói chuyện gì với Lâm Vân. Chẳng lẽ lại nói do mình vô ý thức gọi tới số của hắn mà thôi?

- Em..

Tô Tịnh Như thật sự xấu hổ , nàng là người không biết nói dối. Nên hiện tại, một cái cớ cũng không nghĩ ra được. Khuôn mặt đỏ bừng vì vội. Cũng may là không có ai ở đây để nhìn thấy.

- Thật muốn hẹn anh ra ngoài ăn cơm à. Tốt, vậy anh liền cho em một cơ hội. Ăn cơm ở chỗ nào a? Nhưng phải nói trước, tiền anh mang trên người toàn là tiền của công ty, mà anh làm người rất trong sạch, sẽ không lấy tiền của công ty để mời mỹ nữ đi ăn cơm đâu. Cho nên…

Lâm Vân thấy Tô Tịnh Như không trả lời, liền biết Tô mỹ nữ chỉ là vô tình gọi điện thoại mà thôi.

Nàng ấy gọi mình chắc là không có chuyện gì. Hẳn là vì quá nhàm chán, tùy tiện tìm một số trong danh bạ gọi tới. Lâm Vân cũng không đa tình mà cho rằng Tô Tịnh Như có ý với mình. Nhưng để tránh cho Tô Tịnh Như xấu hổ, hắn vẫn là chủ động giúp Tô Tịnh Như nói chuyện.

Tô Tịnh Như nhẹ nhàng thở ra, nói:

- Chỗ ăn thì anh chọn đi. Khi nào anh tới Phần Giang thì gọi điện thoại cho em.

- Hiện tại anh có thể tới luôn, cần gì phải đợi tới hôm nào. Bằng không, đến lúc đó em lại quên thì sao.

Lâm Vân nghe thấy loa phát thanh nói là xe lửa đi Phụng Tân chuẩn bị khởi hành, mà ngay cả vé xe lửa mình còn chưa mua được, liền biết hôm nay mình đành phải ở đây một ngày. Vậy thì liền mời Tô Tịnh Như đi ăn cơm. Miễn cho nàng ấy cảm thấy thiếu nợ mình.

- A, hiện tại anh có thể tới sao?

Tô Tịnh Như có chút kích động nói.

- Đương nhiên, nếu không, em nói địa chỉ nhà của em, anh đi tới đó đón.

Lâm Vân kỳ quái vì sao Tô Tịnh Như phải kích động như vậy. Chỉ là một bữa cơm báo đáp ơn của mình mà thôi, cần gì phải xúc động như thế.

- Em ở biệt thự số 17, sơn trang Bình Hồ, thuộc khu Hoàn Hồ, gần với sơn trang Hoàn Hồ. Em sẽ ở cửa sơn trang Bình Hồ chờ anh.

Tô Tịnh Như nói xong lập tức tựu cúp điện thoại, vội vã chỉnh lý quần áo một chút, liền đi ra cửa. Căn bản không có nghĩ tới vì sao Lâm Vân ở Phần Giang.

Lâm Vân cầm điện thoại trong tay, lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, lúc trước mình thấy tính cách của nàng ấy khá ôn nhu nhỏ nhẹ, vì sao hiện tại lại giống như muội muội của Hàn Vũ Tích vậy.

Tuy không biết vì sao lần trước Hàn Vũ Tích bị bắt cóc, nhưng Lâm Vân đoán chắc chắn có nguyên nhân trong đó. Tô Tịnh Như đã ở đó chờ mình, vậy thì không nên chậm trễ.

Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi. Cũng may giờ đã là gần nửa đêm, trên đường khá vắng vẻ, rất nhanh Lâm Vân đã tới cửa ra vào của sơn trang Bình Hồ ở khu Hoàn Hồ.

Không nghĩ tới , mình lại đi qua sơn trang Hoàn Hồ lần nữa. Lâm gia chính là gia đình lớn nhất trong sơn trang Hoàn Hồ. Nhưng khi đi qua sơn trang Hoàn Hồ, thậm chí đến việc liếc mắt nhìn nơi đó, hắn cũng không có hứng thú. Trong lòng của hắn, Lâm gia dù sống hay chết, cũng không liên quan gì tới hắn.

- Tiểu Như, cháu không thể đi ra ngoài. Tô đổng đã cảnh cáo không cho phép cháu đi ra ngoài. Huống hồ, tiểu Di (Miêu Di) không có ở đây, cháu đi ra ngoài một mình không phải quá nguy hiểm sao. Đừng làm cho a di khó xử chứ.

Ngăn lại Tô Tịnh Như là Ôn di nuôi nàng từ nhỏ đến lớn.

Ôn di là người tri kỷ nhất của Tô Tịnh Như.Thời gian Ôn di ở cùng với Tô Tịnh Như còn lâu hơn cha mẹ của nàng nhiều lắm. Trong nội tâm của Tô Tịnh Như, Ôn di chính là người thân nhất của nàng. Chuyện của nàng, có nhiều chuyện mẹ nàng không biết, nhưng Ôn di lại biết.

- Ôn di, cháu ra ngoài cửa sơn trang là chờ bạn của cháu. Bác không cần phải lo lắng. Lần trước chính là anh ấy đã cứu cháu. Vừa vặn hôm nay anh tới Phân Giang, cho nên cháu muốn mời anh ấy một bữa cơm. Cháu sẽ về sớm.

Tô Tịnh Như nói xong, không đợi Ôn di trả lời đã bỏ chạy

Ôn di ở cùng với Tô Tịnh Như thời gian lâu như vậy, cho nên bà ấy rất hiểu tính cách của nàng. Tô Tịnh Như tuy bướng bỉnh, nhưng cũng là một nữ hài tử ngoan ngoãn, ôn nhu. Không nghĩ tới, hôm nay con bé lại vội vàng như vậy, mình còn chưa từng thấy qua con bé như thế.

- Tiểu Như, cho dù cháu muốn đi ra ngoài, cũng phải mặc thêm quần áo vào chứ.

Ôn di bỗng nhớ tới, Tô Tịnh Như không mặc nhiều quần áo. Hiện tại đang là cuối mùa xuân, thời tiết vẫn rất lạnh.

Nhưng là Tô Tịnh Như đã sớm bỏ chạy không thấy bóng dáng.

## 67. Chương 68: Hồi Ức

## 68. Chương 69: Người Em Yêu Nhất Trong Đời

- A, đúng rồi, còn chưa gọi món ăn…

Lâm Vân nghe thấy Tô Tịnh Như hỏi mình, mới phục hồi lại tinh thần.

- Tô mỹ nữ, em thích ăn cay hay là ăn nhẹ?

Lâm Vân thấy Tô Tịnh Như nhìn mình với vẻ kỳ quái, vội vàng hỏi.

- Lâm Vân, lần sau anh cứ gọi em là Tĩnh Như là được. Tô mỹ nữ có vẻ không được tự nhiên. Gọi món cay đi.

Tô Tịnh Như cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Từ trước tới nay nàng đều không thích ăn cay, nhưng nàng đoán lâm Vân thích ăn cay, cho nên liền nói mình cũng ăn cay.

Lâm Vân đương nhiên không biết Tô Tịnh Như cũng giống như Hàn Vũ Tích, thích ăn những món thanh đạm. Còn tưởng nàng cũng giống như mình, thích ăn món nào cay một chút. Liền không khách khí, trực tiếp gọi bảy tám món toàn là món cay lên.

Lâm Vân thật sự đói bụng, thức ăn vừa mới bưng lên, đã cúi đầu ăn như gió. Tô Tịnh Như nhìn bàn thức ăn toàn món cay, thực sự không muốn ăn. Nhưng nàng nhìn Lâm Vân ăn có vẻ rất ngon lành, lại sợ hắn biết mình không ăn được cay, liền gắp vài món.

Tô Tịnh Như muốn ăn những món Lâm Vân thích ăn, chứ không nghĩ mỗi người ăn một kiểu. Đó là do tâm lý tác quái, hay là vì cái gì, nàng cũng không rõ ràng.

Chỉ là nhìn bộ dáng ăn uống rất vui vẻ của Lâm Vân, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng, Tô Tịnh Như lại không có cảm giác chán ghét. Thậm chí còn cảm thấy rất ấm áp.

Không biết vì sao, kiểu ăn vốn bình thường nàng rất ghét này, đặt ở trên người Lâm Vân, rõ ràng không có chút chán ghét nào. Còn vui vẻ ghắp vài món mà Lâm Vân đã nếm qua, mặc dù nó khá là cay.

- Sao ăn ít vậy? Có phải không hợp khẩu vị không?

Lm Vân thấy cả bàn thức ăn đã bị mình ăn một nửa, mà Tô Tịnh Như chỉ gắp vài cái, rồi bỏ xuống, rồi ngơ ngác nhìn mình ăn.

Tô Tịnh Như nghe thấy Lâm Vân nói vậy, vành mắt liền đỏ. Lúc chiếc đũa vươn ra gắp, nước mắt cũng theo thế rơi xuống gò má trắng noãn.

Lâm Vân giật mình, trong lòng tự nhủ, Tô Tịnh Như làm sao vậy? Món ăn dù không ngon, cũng không đến nỗi rơi nước mắt như thế chứ?

Tô Tịnh Như nhìn Lâm Vân không hề cố kỵ ăn cơm, trong nội tâm chua xót. Tuy Lâm Vân chỉ cứu nàng một lần, nhưng nàng đã nhớ tới hắn rất nhiều. Thậm chí, vô số lần nàng mơ thấy có hoàng tử cưỡi bạch mã tới trước mặt mình, rồi biến thành khuôn mặt của Lâm Vân.

Trong tưởng tượng của nàng, Lâm Vân đã trở thành một người hoàn mỹ. Huống hồ, nàng trực giác, Lâm Vân không phải là người tầm thường. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác, chỉ vì một công việc nho nhỏ mà lưu lại. Vô số lần muốn ngửi lại hương vị tươi mát trên người hắn, tới tận hôm nay nàng đã được mãn nguyện.

Nhưng về sau sẽ như thế nào?

Lâm Vân vẫn sẽ tiếp tục đi theo con đường của hắn. Mình thì phải nghe theo ý kiến của người trong gia đình, tiếp xúc với tên Thẩm Cát kia.

Thậm chí, còn có thể nhìn thấy bộ dáng ăn cơm này của Lâm Vân hay không nàng không biết? Vì sao mình lại có loại cảm giác này với người thanh niên bình thường không thể bình thường hơn này? Nàng là người có luôn nắm rõ cảm xúc của mình, nhưng ở trước mặt Lâm Vân, nàng lại không nói rõ ra được. Chỉ cảm thấy sự yên bình và tĩnh lặng trong đó.

Chẳng lẽ là do mình ít tiếp xúc với con trai nên mới vậy? Hay là vì người này đã cứu mình một mạng?

Bên tai truyền tới tiếng nhạc của quán cơm.

- Em thường xuyên ngồi một mình nghĩ vẩn vơ

…

- Em thường xuyên đứng lưu luyến ở cửa nhà anh.

- Em chỉ hy vọng anh có thể nhìn thấy em.

…

- Anh là người em yêu nhất trong đời

- Kể cả trong giấc mơ, em cũng mơ thấy hình bóng của anh.

….

- Để cho em học làm người yêu của anh nhé

- Hỡi người em yêu nhất

- Đừng từ chối trái tim đầy lửa nóng này.

- Anh hãy mở lòng mình cho em một lần thôi

- Để cho em làm một nữ nhân hạnh phúc.

…

“Người em yêu nhất trong đời…” Nội tâm của Tô Tịnh Như có chút bàng hoàng, nàng bỏ đôi đũa xuống, nằm xuống mặt bàn khóc nức nở. Nàng không biết, nàng yêu nhất là ai, có phải là người Lâm Vân trước mặt này không? Nhưng nàng biết, nàng không muốn tiếp cận người Thẩm Cát kia.

Lâm Vân yên lặng nhìn Tô Tịnh Như bỗng nhiên khóc nức nở, trong nội tâm nghĩ, lần sau không thể tới quán cơm này nữa. Lần đầu tới, Hàn Vũ Tích là như thế, lần thứ hai Tô Tịnh Như cũng như thế. Vì sao mỗi lần ăn cơm đều muốn như vậy a? Người ta là con gái, nên Lâm Vân không tốt hỏi. Hiện tại nàng ấy chắc rất khó chịu, nhưng mình làm sao có thể an ủi được nàng?

Tô Tịnh Như khóc môt lúc, khi ngẩng đầu lên thì trông thấy Lâm Vân đã bỏ đũa xuống, nhìn mình chằm chằm. Nàng có chút ngượng ngùng nói:

- Thực xin lỗi, ảnh hưởng tới anh ăn cơm. Do em suy nghĩ tới một chuyện buồn, nên mới như vậy. Bây giờ thì không sao rồi, anh tiếp tục ăn đi.

Tô Tịnh Như nói xong, nhìn Lâm Vân. Tuy đây là lần đầu nàng ở trước mặt một người không phải quen thuộc khóc lóc, nhưng cũng không cảm thấy lúng túng Bởi ở bên cạnh Lâm Vân, nàng luôn cảm thấy sự yên lặng, tự nhiên. Vừa khóc một trận, tâm tình trở nên thoải mái hơn.

- Anh ăn no rồi, chỉ là Tô mỹ nữ, có vẻ như em mới ăn một ít a?

Lâm Vân thấy tâm tình của Tô Tịnh Như đã tốt, trong lòng mới thở phào một cái. Hắn sợ nhất là nữ nhân ở trước mặt mình khóc.

- Em đã nói đừng gọi em là Tô mỹ nữ? Còn gọi như vậy em sẽ không khách khí đó.

Tô Tịnh Như ra vẻ trách cứ, cộng thêm nước mắt trên mặt còn chưa không, Lâm Vân đột nhiện có cảm giác muốn cười. Cô nàng này vẫn chỉ là một thiếu nữ mới trưởng thành mà thôi. Vậy mà suốt ngày bày ra biểu lộ thành thục ổn trọng, không biết nàng ta có mệt không.

Nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt của Lâm Vân, mặt của Tô Tịnh Như càng dỏ hơn, chỉ biết cúi đầu. Chẳng lẽ hắn đã nhìn ra suy nghĩ trong lòng mình.

Lại cầm lấy chiếc đũa, dùng sức đút những món ăn cay vào miệng mình.

Lâm Vân nhìn Tô Tịnh Như hung hăng ăn cơm như vậy, không khỏi âm thầm tán thưởng. Cô nàng này có mỹ mạo không thua kém Hàn Vũ Tích chút nào. Làn da trắng nõn, bị ánh đèn màu vàng nhạt chiếu tới, càng có thêm vẻ mờ mờ ảo ảo. Cao quý và thanh nhã kết hợp với nhau, thật là một nữ nhân tuyệt mỹ.

Cảm thấy như Lâm Vân đang nhìn mình, mặt Tô Tịnh Như lại đỏ. Chỉ để ý dùng bữa, không dám ngẩng đầu lên. Nhưng trong lòng thì âm thầm vui mừng. Trực giác lại nói cho nàng biết, lần này là Lâm Vân thật sự nhìn mình, chứ không phải nghĩ tới người khác.

- Anh nói Tĩnh Như, em chỉ ăn thức ăn, không ăn cơm, không sợ cay xè lưỡi sao?

Lâm Vân vừa nói xong, Tô Tịnh Như cũng cảm giác vị cay bay thẳng vào cổ họng, liền ho kịch liệt. Đồng thời trong bụng cũng như bị thiêu đốt.

Lâm Vân vội vàng đưa cho Tô Tịnh Như một cốc nước. Tô Tịnh Như uống hết một ngụm lớn, mới hết ho khan. Nhưng trong bụng vẫn không thoải mái.

- Nếu không, chúng ta đi thôi.

Lâm Vân thấy Tô Tịnh Như có chút tâm sự, dù sao đã ăn no cơm, coi như nàng đã hoàn thành mong muốn mời mình ăn cơm a. Giờ thì đưa nàng ấy về. Ngày mai có thể đi tới chỗ Ninh vi xem, thuận tiện hỏi Lão Yêu đã đi chưa.

Mặc dù là Tô Tịnh Như nói mời Lâm Vân ăn cơm, nhưng sau khi ăn xong, vẫn là do Lâm Vân trả tiền. Có lẽ nàng đã quên mình phải là người trả tiền.

Khi ra quán ăn thì đã 12h đêm, một cơn gió lạnh thổi tới, Tô Tịnh Như ôm vai, rùng mình một cái. Lâm Vân thấy thế, vội vàng cởi áo khoác của mình ra, choàng trên người nàng.

## 69. Chương 70: Sát Thần

## 70. Chương 71: Anh Trở Về Em Sẽ Ngủ Với Anh

Mặc cho cả Phần Giang náo lật trời, Lâm Vân tới chỗ công viên lần trước làm vòng cổ tặng sinh nhật cho Hàn Vũ Tích để tu luyện. Cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần của hắn vẫn rất tốt.Truyện được copy tại 4vn

Từ hôm qua gặp Thẩm Quân, chỉ một cái hừ lạnh đã biết tên Thẩm Quân kia sẽ không dám tới làm phiền Hàn Vũ Tích nữa. Nên liền mặc kệ hắn, trực tiếp đứng dậy tới nơi này tu luyện. Nhưng hắn không biết, Thẩm Quân đã bị hắn dọa chảy mồ hôi đầm đìa. Một mực chứng kiến Lâm Vân rời đi, mới bình tĩnh lại, nhưng trái tim vẫn đập thình thịch.

….

Mấy ngày nay thần sắc của Tống Lôi đều rất tiều tụy. Cả Tống gia đều rơi vào không khí trầm lặng. ‘Ngũ Thải Phỉ’ bị thất lạc chính là đả kích trí mạng với Tống gia. Họ đã xem băng ghi hình ở nhà ga Phần Giang mấy lần. Chỉ lờ mờ trông thấy bóng lưng của Lâm Vân, còn nữ tặc kia thì hoàn toàn không thấy.Truyện được copy..... tại 4vn

Hiện tại trên người Lâm Vân không có một xu nào. Buổi sáng cũng không có tiền mua thức ăn. Đành phải chuẩn bị tới tòa nhà Kim Thành, sau đó gọi điện thoại cho Tô Tịnh Như, bảo nàng trả lại cái áo khoác cho mình.

Bóng lưng của Lâm Vân đã được Tống Lôi nhìn trong băng ghi hình vô số lần. Thậm chí trong mơ, cũng xuất hiện bóng lưng đó. Không phải nàng có ấn tượng tốt với Lâm Vân, mà là vì Lâm Vân có quan hệ với việc trộm ‘Ngũ Thải Phỉ’. Có lẽ tìm được hắn, hắn có thể cung cấp một ít đặc thù của nữ tặc kia.Truyện được..... copy tại 4vn

Nhưng khiến Tống Lôi không thể tin được là, hôm nay nàng lại nhìn thấy bóng lưng của Lâm Vân. Dụi dụi mắt, còn tưởng mình nhìn lầm rồi. Hoặc là do nhìn băng ghi hình quá nhiều mà sinh ra ảo giác.Truyện được copy tại .....4vn

Tối hôm qua, xe cảnh sát ở Phân Giang kêu inh ỏi cả đêm, khiến Tống Lôi vốn đã khó ngủ, càng thêm mất ngủ.

- Này…

Mắt thấy bóng lưng của Lâm Vân sắp biến mất, Tống Lôi liền cấp, dùng sức chạy nhanh tới, gọi to Lâm Vân.

Hiện tại là buổi sáng, trên đường cái có rất nhiều xe cộ và người đi đường như vậy, cho dù Lâm Vân nghe thấy tiếng “Này”, hắn cũng không biết là người khác gọi mình. Hiện tại hắn chỉ muốn sớm lấy lại đồ đạc. Tuy đi có vẻ thong thả, nhưng tốc độ không hề chậm.

Buổi sáng người đi làm và xe cộ qua lại rất nhiều, mắt thấy Lâm Vân sắp biến mất trong đám người, Tống Lôi cực kỳ sốt ruột, nhất thời không đi tới được bên người Lâm Vân.

- Lão công, anh đừng bỏ em. Ngay cả áo khoác anh cũng không muốn, mà cứ thế bỏ em đi sao? Cho dù anh muốn rời xa em, cũng phải mặc áo khoác vào đã chứ, lão công…

Tống Lôi cực kỳ nóng ruột, mắt thấy trong đám đông chỉ có mỗi Lâm Vân là không có mặc áo khoác, trong cái khó ló cái không, liền gọi hắn là lão công.

Không thể không nói, thích xem náo nhiệt là truyền thống tốt đẹp của người Hoa. Tống Lôi vừa nói một câu “Lão công, anh đừng bỏ em”, cơ hồ ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn vào trên người Tống Lôi. Khiến dòng người dần dần tụ tập ở phía trước Lâm Vân.

Lâm Vân cũng nghe thấy tiếng kêu này, trong nội tâm âm thầm buồn cười. Chẳng lẽ lại xuất hiện một Trần Thế Mỹ nữa. Tuy nhiên, từ trước tới nay hắn đều không có thói quen xem náo nhiệt, vẫn tiếp tục không nhanh không chậm đi đường.Truyện được...... copy tại 4vn.....

- Người này thật là, mặc kệ lão bà của mình như vậy, rồi đi mà coi như không có chuyện gì …

- Đúng vậy a, ngươi xem, còn đeo một cái túi rách nát rời khỏi nhà.Truyện..... được copy..... tại 4vn

- Cô gái kia thật xinh đẹp.

- Chồng bỏ đi, nhưng vẫn còn lo lắng cho chồng không có áo khoác mặc, thật là một cô gái tốt.

- Hừ, loại nam nhân như vậy, cần quái gì, cô gái này cũng thật là, nếu là ta, thì…

….

Thậm chí có người trực tiếp ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân nhìn người ngăn cản mình này, lại nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh, sao còn không biết là mình bị đổ vạ.

Lâm Vân quay đầu lại nhìn Tống Lôi, lập tức nhận ra cô ta chính là nữ tử đeo khẩu trang trên xe lửa, chỉ là hôm nay không đeo khẩu trang mà thôi. Trong lòng tự nhủ nguyên lai là cô ta. Cô ta tìm mình có chuyện gì? Đoán chừng là vì viên ‘Ngũ Thải Ph kia. Hừ, vật kia không phải là ta trộm, rõ ràng lại dùng biện pháp này để gọi ta lại.Truyện ..được.. copy tại 4vn..

Nhưng nhìn thấy có vài thanh niên nhiệt huyết có vẻ như chuẩn bị ra tay trượng nghĩa, trong lòng tự nhủ, mặc dù đạo đức xã hội của Hoa quốc càng ngày càng kém, nhưng vẫn có một ít người nhiệt tâm a.Truyện ..được.. copy tại.. 4vn

Lâm Vân có chút không vui đi tới trước mặt Tống Lôi.

- Cô còn biết ta là chồng cô cơ đấy. Đêm nào cũng không cho ta động vào người cô. Vậy thì ta cần người vợ như cô làm gì? Không cho ta đụng vào còn chưa tính, lại còn câu kết với mấy tên mặt trắng ở công ty làm bậy. Không bỏ đi, ở lại để chịu uất ức à?

Lâm Vân ra vẻ ủy khuất, lớn tiếng trách vấn Tống Lôi.

Người xung quanh nghe Lâm Vân nói vậy, đều lộ thần sắc thì ra là thế. Khó trách người nam nhân này muốn rời nhà mà đi. Cho dù là người khác cũng làm sao chịu được.

- Ta đã nói rồi, các ngươi chỉ biết tin lời một phía, chứ có biết chân tướng của nó như thế nào đâu?Truyện ..được... copy ..tại 4vn

- Vừa nãy ta thấy ngươi nói khác mà?

- Kỳ thực chồng của cô gái kia cũng là tiểu bạch kiểm a, đúng là xá cận cầu viễn (Bỏ gần lấy xa), hắc hắc.Truyện. được. copy. tại 4vn.

- Có một người vợ như vậy, ta cũng sẽ không muốn.

- Đúng vậy, thấy không, phải đợi chồng của mình bỏ nhà đi, mới biết hối hận.

…

Sắc mặt của Tống Lôi lúc trắng lúc đỏ. Hàm răng cơ hồ cắn chặt, hận không thể tát cho Lâm Vân một cái. Nhưng thấy Lâm Vân nói xong, lại muốn tiếp tục rời đi, vội vàng bắt lấy ống tay áo của Lâm Vân:Truyện.. được copy ...tại 4vn...

- Anh đừng đi.

- Không đi thì làm gì? Trở về lại phải ngủ một mình, nhìn cô đi ra ngoài câu kết với kẻ khác sao? Hừ.

Lâm Vân tức giận nói. Nhưng trong lòng ám sướng. Dám đổ vạ cho ta? Hôm nay cho cô biết cái gì mới là đổ vạ.

Đối với nữ nhân đeo khẩu trang này, hắn không có chút hảo cảm nào. Cô ta chính là một người chỉ thích tự nhận mình cao cao tại thượng, còn người khác chỉ là rễ cỏ mà thôi.

Nếu không phải vì muốn trả lại ‘Ngũ Thải Phỉ’ cho cô ta, Lâm Vân chẳng muốn cùng cô ta nói nhảm. Đã cô ta muốn đổ vạ cho mình, vậy thì mình đáp trả lại. Loại người này, không trải qua chút giáo huấn, thì còn cho mình là hơn người.Truyện .được .copy .tại .4vn.

- Vậy, chúng ta về trước hẵng nói.

Tống Lôi nhẫn nhịn tức giận, hận không thể một cước đá bay Lâm Vân. Trông nội tâm còn âm thầm nói, quả nhiên mình không nhìn lầm hắn, hắn đích thực là một tên lưu manh.

- Vì sao ta phải về? Thật là kỳ quái. Ta đã nói ra hết rồi, mà không thấy cô cam đoan cái gì cả? Vậy thì ta về làm gì? Để bị cô khinh bỉ sao?Truyện .được. copy tại 4vn.

Lâm Vân phất tay của Tống Lôi, giả vờ muốn đi.

Đám người xung quanh nghe Lâm Vân nói vậy, lại tiếp tục nghị luận. Mà đa số mọi người đều ủng hộ Lâm Vân, còn về phía Tống Lôi, chỉ có ánh mắt khinh bỉ.

- Anh trở về em sẽ ngủ với anh, không đi thông đồng với tiểu bạch kiểm nữa. Anh đi về với em đi.

Tống Lôi đột nhiên mang theo vẻ nức nở, dùng sức kêu gào lên. Trong mắt đã tràn đầy nước mắt.Truyện.. được copy.. tại 4vn.

Lâm Vân thấy giáo huấn đã đủ rồi, liền nói:

- Được rồi, vậy thì anh về.

Người xung quanh thấy cặp vợ chồng đã đi xa, nghĩ tới câu nói của người vợ “ Anh trở về em sẽ ngủ với anh”, rất nhiều người đã bộc phát tiếng cười hèn mọn bỉ ổi.

Nghe thấy tiếng cười đằng sau, Tống Lôi tức giận đến phát run, nước mắt do ủy khuất đã rơi đầy mặt.

## 71. Chương 72: Ta Đã Có Vợ

## 72. Chương 73: Phỏng Vấn

- Con cho rằng, người kia thực sự coi ‘Ngũ Thải Phỉ’ như đồ bỏ đi…

Tống Lôi nói xong, trong lòng nghĩ tới thần thái của Lâm Vân ấy khi ném ‘Ngũ Thải Phỉ’ cho mình. Còn có ánh mắt của hắn nhìn về mình. Đột nhiên nàng cảm thấy chút ủy khuất. Rõ ràng trên đường cái, trước mặt nhiều người như vậy, hắn lại để cho mình nói ra những lời thật mất mặt. Mặc dù không có ai nhận ra mình, nhưng người này thực quá ghê tởm.Truyện được copy..... tại 4vn

- A, Tiểu Lôi, vì sao cháu nghĩ như vậy?

Tống Duy Hà nghe Tống Lôi nói vậy, nhìn nàng hỏi.

- Không vì sao cả, chỉ là một loại cảm giác. Kể từ khi biết hắn không phải loại người như vậy, con liền cảm thấy hắn là người không để ‘Ngũ Thải Phỉ’ vào mắt. Lúc hắn ném ‘Ngũ Thải Phỉ’ cho con, thần sắc của hắn…Về sau, con thậm chí còn cho rằng viên ngọc là giả. Hơn nữa…

Tống Lôi không nói nữa, trong lòng suy nghĩ, “Hơn nữa, người này là một tên không chịu ăn thiệt thòi. Mình chỉ là đổ vạ cho hắn chút xíu, hắn lại làm cho mình bối rối như vậy.”Truyện được copy..... tại 4vn

Truyện được copy tại .....4vn

Tống Duy Hà vừa định hỏi “”Hơn nữa” cái gì, nhưng nhìn sắc mặt của Tống Lôi có chút không đúng, vội vàng im lặng. Y suy nghĩ, một vật quý trọng như vậy, tùy tiện liền giao cho Tống Lôi, chả lẽ hắn và Tống Lôi đã có quan hệ gì? Nhưng loại lời này, y cũng không tốt hỏi. Truyện được copy..... tại 4vn

Truyện được copy tại .....4vn

Những người ở đây đều là những người giỏi tính kế, thấy biểu lộ nói chuyện của Tống Lôi như vậy, đều có cùng suy nghĩ như Tống Duy Hà. Có mấy người thậm chị cho rằng Tống Lôi vì gia tộc, đã hiến thân mình cho người kia. Cho nên bọn họ rất tán thưởng tinh thần này của Tống Lôi. Còn về Lâm Vân, thì càng là hận ý.

- Chuyện này tạm thời để qua một bên, người đưa ‘Ngũ Thải Phỉ’ cho Tống Lôi, vô luận là người như thế nào, chắc chắn là người không đơn giản. Từ nay về sau mọi người cẩn thận chú ý hơn. Chuyện này giao cho Tống Hoàng đi làm. Mặt khác, Duy Hà và Khổ ca nhanh soạn ra kế hoạch kỹ càng để giao dịch với gia tộc Rodwell. Tiểu Lôi, đợi lát nữa, con đi theo cha.

Tống Duy Sơn nói xong, lập tực dặn dò mọi người đi làm việc của mình. Hiện tại là thời điểm mấu chốt nhất của Tống gia, không thể qua loa được. Truyện ..được.. copy tại.. 4vn

  Truyện. được. copy. tại 4vn.

….

Lâm Vân trả lại ‘Ngũ Thải Phỉ’ cho Tống Lôi, liền chẳng muốn quan tâm đến chuyện này nữa. Cơm sáng đến hiện giờ còn chưa ăn. Tuy cũng không phải là rất đói, nhưng trên người không có tiền thì không được.

Lúc Lâm Vân tới công ty, mới biết được cả trụ sợ công ty trang phục Hồng Tường đều bận điên lên. Chỗ ngồi làm việc của mình vẫn còn, chỉ là trên mặt bàn có đặt chồng chất đủ loại văn kiện. Không chỉ nói Đường Tử Yên không ở chỗ này, những người cùng ngành với mình chỉ thấy được Trình Lệ và Vương Từ Từ, những người còn lại đều không có ở công ty.

Hơn nữa, hai người này còn đang nghe điện thoại, không nhìn thấy Lâm Vân đi vào.

Thật vất vả đợi cho Trình Lệ nói điện thoại xong, Lâm Vân mới tranh thủ thời gian hỏi nàng:

  Truyện. được. copy. tại 4vn.

- Trình Lệ, đã lâu không gặp, em hình như càng ngày càng đẹp ra thì phải. Những người khác đâu hết rồi? Sao không thấy ai?

Thấy là Lâm Vân, Trình Lệ rất cao hứng:

- A, Lâm vân, không phải anh đang ở Phụng Tân sao? Vì sao lại ở đây? Truyện ..được.. copy tại.. 4vn

Tin tức Lâm Vân bị cử tới Phụng Tân, vài người trong văn phòng cũng biết. Cho nên nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện ở trong này, Trình Lệ mới có chút kỳ quái.

Vương Từ Từ còn đang gọi điện thoại, hình như là giải thích cho một khách hàng cái gì đó. Nàng thấy Lâm Vân trở về, cũng gật đầu cười với Lâm Vân. Truyện ..được.. copy tại.. 4vn   Truyện. được. copy. tại 4vn.

Chuông điện thoại lập tức lại vang lên, Trình Lệ đành phải lại cầm lấy điện thoại nghe. Lâm Vân lại đợi cho Trình Lệ nói chuyện xong. Lâm Vân còn chưa có mở miệng, Trình Lệ liền nói trước:

- Công ty vừa có kế hoạch tiêu thụ sản phẩm mới. Hiện tại, mọi người đều bị phái tới những điểm tiêu thụ, hoặc là phòng quảng cáo. Đường tổng đã vài ngày rồi chưa tới công ty, bởi lúc này đang là thời điểm mấu chốt. Lâm Vân, anh trở về vừa đúng lúc, chỗ này rất cần anh hỗ trợ.

Trình Lệ vội vàng đơn giản giải thích nguyên do mọi người vắng mặt.Truyện ...được copy ...tại... 4vn

Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, ta trở về không phải là làm lao công, ta tới là đòi áo khoác từ Tô Tịnh Như. Vội vàng hỏi:

- Em có số điện thoại của Tô Tịnh Như không?

- Tô đổng? Em làm sao có thể có điện thoại của cô ấy được. Chỉ có Đường tổng là biết thôi. Anh muốn gọi cho Tô đổng làm gì? À, anh trước giúp em một tay. Hôm nay công ty muốn tuyển dụng thêm vài ngươi, bọn họ đã đợi ở phòng khách hơn một giờ rồi. Em và Vương tỷ đều không rút ra được thời gian, anh đi xem hộ em. Hơn nữa, anh là phó phòng của bọn em, anh đi cũng là hợp lý. Hà trưởng phòng đã tới điểm tiêu thu, hôm nay phỏng chừng cũng trở về muộn.Truyện ....được copy... tại 4vn

Trình Lệ tuy biết chức phó phòng của Lâm Vân chỉ là hư danh, nhưng thực sự bận không nổi. Sau khi kế hoạch tiêu thu mới được khởi động, không ngừng có người gọi đến hỏi thăm. Trên cơ bản đều là những cửa hàng tiêu thụ phía dưới.

Lâm Vân thấy vậy, đoán chừng hai người thực sự không có thời gian, đành phải sờ sờ cái mũi, nói:Truyện ...được copy ..tại 4vn

- Được rồi, tuyển chọn như thế nào?

- Nếu hợp cách, thì đưa đơn cho họ điền. Sau đó cho họ trực tiếp tới bộ phận nhân sự báo danh là được. Cảm ơn Lâm phó phòng trước.

Trình Lệ thấy Lâm Vân đã đáp ứng, liền cười với Lâm Vân, rồi đưa cho hắn vài tờ đăng ký và hồ sơ lý lịch.

Lâm Vân không nói gì, lại sờ cái mũi. Chức phó phòng của mình đúng là hư danh a. Một nhân viên yên cầu phó phòng làm việc vốn là bổn phận của hắn, vậy còn phải cảm ơn. Thực sự không biết nói gì.

Thấy điện thoại lại vang lên, Lâm Vân biết điều không hỏi nàng thêm, cầm giấy tờ đi vào phòng khách.

Phòng khách chia làm hai phòng lớn nhỏ, Lâm Vân đi tới thì thấy đã có ba cô gái ngồi ở bên ngoài, đang thảo luận cái gì đó. Bọn họ nhìn thấy Lâm Vân đến, đều im lặng, nhưng thần sắc như muốn nói, cuối cùng cũng tới. Tuy nhiên, khi nhìn vào ánh mắt của các nàng, nhất định là trong lòng suy nghĩ, đây là văn phòng tư vấn áo lót cho nữ, vì sao lại có ột nam nhân phỏng vấn các nàng?

Lâm Vân thầm than một tiếng, không ngờ mới tới nơi này làm một tháng, rõ ràng từ một nhân viên bình thường đã làm tới vị trí phỏng vấn. Nhân sinh biến hóa thật vô thường a.

- Ta gọi tới tên ai, thì người đấy đi vào.

Lâm Vân cầm giấy tờ đi vào văn phòng.

- Trịnh Vũ.

Lâm Vân cầm một bản hồ sơ lý lịch, gọi.

Truyện được copy tại 4vn

Đi vào là một cô gái tuổi chừng hai mươi, làn da rất đẹp, biểu lộ còn mang theo chút ngượng ngùng và câu nệ.

Đánh giá thoáng qua cô bé này, Lâm Vân liền biết cô ta nhất định là một sinh viên mới ra trường.

- Giới thiệu bản thân.

Truyện được copy tại 4vn

- Em là Trịnh Vũ, là sinh viên mới tốt nghiệp ngành tiêu thụ của học viện nông nghiệp Phần Giang. Biết tiếng Anh, và yêu mến ca hát…

Trinh Vũ nói tới đây, mới nhớ tới những điều này có vẻ như không liên quan gì tới công việc, nên khuôn mặt đỏ lên nhìn Lâm Vân. Thấy Lâm Vân không có ý bất mãn, mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng Lâm Vân thật sự không biết nói gì. Cô bé này giới thiệu như vậy, có là cái gì so với lần mình đi phỏng vấn. Lúc đó, mình nói cái gì mình cũng biết, còn cô bé này chỉ nói biết vài thứ đã xấu hổ rồi. Liền lắc đầu cảm thán.

Thấy Lâm Vân lắc đầu, trong lòng Trịnh Vũ trầm xuống. Quả nhiên là không được thông qua. Hiện tại sinh viên mới ra trường, cơ bản đều dựa vào quan hệ tìm được công việc. Chỉ có rải rác vài người là không tìm được công việc mà thôi.

Truyện được copy tại 4vn

Hơn nữa, trường của mình chỉ là một trường đại học bình thường. Trong nhà cũng không có người làm trong ngành nào, nên công việc càng thêm khó kiếm. Thậm chí, có nơi mình đi phỏng vấn, còn không dám nói ra tên của trường. Bởi vì bình thường, khi họ nghe thấy cái tên học viện nông nghiệp Phần Giang đã trực tiếp đào thải rồi.

Truyện được copy tại 4vn

- Tốt lắm, em đi ra ngoài đi, gọi hộ anh người kế tiếp vào.

Lâm Vân nghe xong Trịnh Vũ giới thiệu, cũng không hỏi thêm gì.

Trịnh Vũ đứng lên, có chút thất thần.

## 73. Chương 74: Mình Rất Giống Người Xấu Sao?

- Ừ, điền vào cái đơn này rồi tới phòng nhân sự báo danh.

Lâm Vân thấy Trịnh Vũ đi ra ngoài, vội vàng gọi lại nàng, khó hiểu vì sao cô ta không điền vào đơn.

Tr.u.ện.ược co.py tại 4vn

- A, em được tuyển vào công ty làm?

Trịnh Vũ kinh hỉ nhìn Lâm vân hỏi. Nàng thật sự là cao hứng, mặc dù chỉ là một công việc bình thường, nhưng lại có ý nghĩa trọng đại đối với nàng.

T.ruy.n .đư.ợc co.py .t.ại .4vn

Thấy Trịnh Vũ kinh hỉ như vậy, Lâm Vân cũng có chút đồng tình. Nhớ ngày đó, mình cũng mang theo loại tâm tình này đi phỏng vấn. Mặc dù mình không có bức thiết kiếm việc như Trịnh Vũ. Nhưng không thể nghi ngờ, mình cũng muốn tìm một phần công việc. Trịnh Vũ là sinh viên mới tốt nghiệp, rõ ràng là không thích hợp với công việc quảng cáo. Nhưng ai chả có lần đầu tiên, cho nên Lâm Vân không hề đắn đo mà tuyển nàng vào.

Tru.y.ện đ.ược. copy t.ại .4v.n

- Đúng vậy, em được tuyển vào công ty. Điền đầy đủ vào cái đơn này, giao cho bộ phận nhân sự, anh đã ký tên trên cái đơn rồi. Bộ phận nhân sự ở phòng thứ hai, bên trái phòng khách.

Lâm Vân cười nói với Trịnh Vũ.

Tr.uyệ..n .đư.ợ.c copy .tạ.i 4v.n

Trình Vũ cầm cái đơn đi ra ngoài, còn đang suy nghĩ, đây có phải là sự thật. Cho nên quên mất gọi người kế tiếp vào văn phòng.

- Điền Hiểu Phù.

Lâm Vân đợi nửa ngày không thấy ai đi vào, đành phải tự mình gọi.

Đi vào cũng là một cô gái tuổi chừng hai mươi, có đôi mắt rất lớn, tướng mạo thanh tú.

“Điền Hiểu Phù? Cái tên nghe có vẻ quen quen”. Lâm Vân nghĩ lại thì nhớ ra Điền Trung Phỉ trên xe lửa. Con gái của y hình như cũng tên là Điền Hiểu Phù. Nhưng y nói con gái mình là sinh viên đại học y khoa cơ mà? Vì sao lại tới nơi này xin việc?

T.ru.yệ.n. đượ.c c.op.y tại 4v.n

- Giới thiệu sơ lược bản thân.

Lâm Vân nhìn cô bé Điền Hiểu Phù này, quả thật có nét giống với Điền Trung Phỉ.

Truyện được copy tại 4vn

- Em là sinh viên sắp tốt nghiệp của đại học y khoa Phần Giang. Ngành học là lâm sàng…

Cô bé này cũng giống như Trịnh Vũ lúc trước, giới thiệu đến đây thì không nói được nữa. Mình là sinh viên của ngành y, lại tới ngành trang phục xin việc. Cho nên nàng không biết phải giới thiệu bản thân như thế nào.

- A, em học ngành y, vì sao lại tới ngành này xin việc, không phải..

Lâm Vân nói tới đây thì ngừng lại, phỏng chừng không cần nói, Điền Hiểu Phù cũng hiểu điều này.

Khuôn mặt của Điền Hiểu Phù đỏ bừng, cảm giác ngồi ở chỗ này không được tự nhiên.

Tru..yện.. đ.ư.ợc.. cop.y t.ạ.i 4vn.

- Nói lý do của em cho anh nghe. Nhỡ đâu, anh sẽ tuyển em thì sao.

Thấy Điền Hiểu Phù có chút khẩn trương, Lâm Vân cười an ủi, hy vọng nàng có thể buông lỏng một chút.

Quả nhiên, nghe Lâm Vân cười an ủi mình, Điền Hiểu Phù mới buông lỏng rất nhiều:

- Cha của em đã giúp em liên lạc với một bệnh viện địa phương. Chỉ là thời gian có chút lâu. Em nghĩ muốn ở Phần Giang làm một thời gian, khi nào cha của em xin được công việc cho em,thì trở về cũng không muộn.T.ru.yện. đư.ợc .co.py tại. 4vn

Điền Hiểu Phù cũng không hy vọng mình sẽ được tuyển, nhưng vẫn nói ra. Bởi vì một phần do Lâm Vân đã hỏi, một phần nàng cảm thấy Lâm Vân rất thân thiết, thậm chí có một loại tĩnh lặng. Loại cảm giác này rất quái dị. Nhưng đã không hy vọng có được công việc này, vậy thì cứ nói nguyên do của mình, cũng không sao cả.

Tr..uy.ệ..n .đư.ợc. c..op.y tại 4v.n

- A, nếu như em có thể tới bện.h viện Phần Giang làm việc, em có nguyện ý làm không?

Lâm Vân đã khẳng định Điền Hiểu Phù chính là con gái của Điền Trung Phỉ. Đối với Điền Trung Phỉ, Lâm Vân cho rằng y là một người đáng kết giao. Cho nên, trong nội tâm liền có y định giúp cô gái Điền Hiểu Phù này một lần.

- Đó là đương nhiên, nếu như có thể ở lại Phần Giang, em đâu cần phải về Phụng Tân? Chỉ là, một sinh viên bên ngoài như chúng em, muốn lưu lại bản địa làm việc, quả thật khó khăn.

Điền Hiểu Phù rất thành thật nói.

- Vậy, nếu để cho em lựa chọn, em thích đến bệnh viện nào làm?

Lâm Vân tiếp tục hỏi.

- Đương nhiên là bệnh viện Ái Thụy. Tuy nhiên, với bằng cấp hiện tại của em, muốn vào bệnh viện đó làm việc cơ hồ là không thể. Cả khoa của em cũng chỉ có hai người được tuyển vào đó, đều là thông qua người nhà quen biết.

Điền Hiểu Phù không lo lắng gì nói ra. Có thể thấy được trong suy nghĩ của nàng, đã rất nhiều lần muốn vào trong bệnh viện đó làm việc.

- Tốt lắm, anh cho em vào bệnh viện Ái Thụy làm.

Lâm Vân nhìn Điền Hiểu Phù, cười cười nói.

- Anh nói cái gì?Truyện ..đ.ượ.c co.py.. tại 4vn

Điền Hiểu Phù tưởng mình nghe nhầm. Trong lòng tự nhủ, cho dù muốn nói đùa, cũng đừng nói với người gặp mặt lần đầu chứ. Mình đến đây chỉ là phỏng vấn mà thôi, đâu cần châm chọc như vậy.

- Anh nói, nếu như em nguyện ý, anh có thể xin cho em làm việc ở bệnh viện Ái Thụy.

Lâm Vân nói rõ ràng hơn.

Truyện .được .copy tại ..4vn

Điền Hiểu Phù rốt cuộc mình bạch mình không nghe lầm. Nhưng nàng không tỏ vẻ mừng rỡ gì cả, mà rất cảnh giác nhìn Lâm Vân hỏi:

- Anh có thể làm được như vậy sao? Hơn nữa, vì sao anh phải giúp em? Em không quen biêt anh, nếu như anh có ý khác, thì thôi đi.

Mặc dù Điền Hiểu Phù rất có hảo cảm với Lâm Vân. Thậm chí rất hưởng thụ sự tĩnh lặng trên người hắn. Nhưng một người xa lạ đột nhiên xum xoe mình, trong này hẳn là có nguyên nhân. Tuy vào làm cho bệnh viện Ái Thụy là ước mơ đã lâu của mình, nhưng mình tuyệt đối sẽ không bán thân thể để đổi lấy. Cho dù nàng có hảo cảm với người trước mắt này, nhưng dù sao hắn vẫn là người xa lạ.

Lâm Vân dở khóc dở cười, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình rất giống người xấu sao?

Truyện. được .copy tại .4vn.

- Em nghĩ quá nhiều rồi. Anh giúp em bởi vì… Bởi vì anh nhìn em thuận mắt thôi, chứ không có ý khác. Như vậy đi, anh viết một bức thư, em đưa bức thư này cho Diệp bí thư là được. Còn như em không tin, thì thôi.

Lâm Vân lấy một tờ giấy trắng, viết vài chữ trên đó rồi đưa cho Điền Hiểu Phù:

- Sau khi ra khỏi đây, giúp anh gọi người còn lại vào.

Truy..ệ.n .đư.ợc. cop.y tại ..4vn

Điền Hiểu Phù cầm lấy tờ giấy Lâm Vân đưa. Thậm chí ngay cả một tiếng cảm ơn đều quên nói. Nhưng nàng biết rõ phỏng vấn đã xong, còn đi ra về sau suy nghĩ cái gì, không ai biết.

Lâm Vân đợi một lúc, vẫn không thấy người còn lại vào. Lắc đầu, trong lòng tự nhủ, sinh viên ngày nay thật là, không biết tôn trọng lời nói của người khác gì cả.

- Chung Khiết.

Lâm Vân đành phải tiếp tục gọi.

T.ru.yệ..n đư.ợc .c.opy ..t.ại .4.vn

Chung Khiết là cô gái lớn tuổi nhất trong ba người, tuổi chừng hơn ba mươi. Tướng mạo không phải là rất đẹp, nhưng nhìn kỹ lại tạo cho người ta cảm giác vũ mị. Xem ra chính là đã làm việc ở bên ngoài nhiều năm. Nàng thoải mái ngồi đối diện với Lâm Vân, chưa giới thiệu đã cười nịnh nọt:

- Anh khỏe chứ, em là Chung Khiết, xin hỏi…

- Lâm Vân, là phó phòng.

Phỏng vấn ba người, người này là người đầu tiên hỏi tên Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân trả lời mang theo cái chức vị, làm cho người ta cảm giác như hắn là người thích biểu hiện bản thân.

.Truy..ệ..n .ược c.o.py tại. 4vn

Quả nhiên Chủng Khiết che miệng cười nói:

- Xin chào Lâm phó phòng, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a.

Phong tình của nữ nhân thành thục được biểu lộ ra hết.

Lâm Vân xem chừng sắp tới giờ ăn cơm chưa, thuận miệng nói:

- Đó là đương nhiên, à, hỏi một chút, bây giờ là mấy giờ rồi?

T.ru.yện đ..ư.ợc cop..y tại 4..vn

Chung Khiết bị Lâm Vân nói vậy có chút sững sờ, còn có người không biết khiêm tốn như vậy. Cho dù không biết khiêm tốn, cũng nên hỏi mình biết làm cái gì, đã làm việc ở đâu, năng lực như thế nào mới đúng. Vậy mà người này lại không hỏi gì liên quan tới công việc, chỉ là hỏi mình mấy giờ rồi. Rơi vào đường cùng, đành nhìn đồng hồ nói:

- Sắp 12h trưa rồi.

- Tốt, được rồi.

Nói xong, Lâm Vân liền đứng lên.

- Lâm phó phòng, phỏng vấn đã xong rồi sao?

Chung Khiết thấy Lâm Vân đứng lên, cũng phải đứng lên theo.

- Ừ, đã đến giờ ăn cơm, đương nhiên là xong. Em ký vào đầy đủ vào cái cái đơn này, sau đó tới phòng nhân sự báo danh. Khi nào đi làm thì bọn họ sẽ thông báo cho em sau. Em muốn ăn cơm luôn thì tí tới căn tin ở dưới tầng

Lâm Vân nói xong, vội vàng đi ra ngoài.

Tru..yện .được copy ...tại 4...v.n

Chung Khiết ngơ ngác nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất. Không thể không nói lần phỏng vấn này nàng bị bất ngờ. Nếu không phải vì Hồng Tường là công ty lớn, nàng còn cho rằng mình bị lừa gạt. Phỏng vấn chỉ đơn giản như vậy? Hỏi thăm qua loa vài câu, đã tuyển người vào rồi.

- Uy, xin hỏi ai là Diệp bí thư?

Điều Hiểu Phù trông thấy Lâm Vân vội vã rời đi, mới kịp phản ứng, liền hỏi hắn.

Truyện ..được copy ..tại 4vn

- Đương nhiên là bí thư thị ủy thành phố Phần Giang rồi.

Lâm Vân nói xong câu đó, thân hình đã biến mất ở đầu cầu thang.

- Cái gì?

Truyện ...được.. copy ...tại 4vn

## 74. Chương 75: Quyết Định Của Lâm Lộ Trọng

## 75. Chương 76: Nếu Anh Ấy Đã Chết, Chị Cũng Chết Theo Anh Ấy

Tô Tịnh Như ngơ ngác ngồi trong phòng. Tối hôm qua trở về gặp phải phụ thân, tuy bị giáo huấn một trận, nhưng Tô Tịnh Như không để ở trong lòng. Có thể đi ra ngoài ăn cơm với Lâm Vân, lại được đi bộ với hắn một lúc, nàng đã thỏa mãn.

Chỉ là không nghĩ tới, phụ thân lại cấm túc mình, không cho phép mình đi ra ngoài. Chuyện của công ty thì đã chuyển giao cho bác hai của mình, Tô Thiết quản lý. Hơn nữa, phụ thân còn yêu cầu mình trở về Yên Kinh. Phải trở về Yên Kinh, Tô Tịnh Như đương nhiên không muốn.

Kỳ thực, đối với việc bị cấm túc, Tô Tịnh Như không sao cả. Chỉ là đêm qua mặc áo khoác của Lâm Vân, lại quên trả lại cho hắn. Hiện tại cũng không biết hắn ở nơi nào.

Thở dài một tiếng, cầm cái áo của Lâm Vân trên tay, trong nội tâm chỉ muốn có lại cảm giác ở bên người hắn. Nàng định rửa cái áo này của Lâm Vân, nhưng chỉ sợ sau khi giặt xong, hương vị trên cái áo sẽ không còn.

Lấy ra đồ vật trong túi áo khoác, một cái điện thoại di động đời mới nhất, xem ra là khá đắt tiền. Một cái ví rất phình. Tô Tịnh Như âm thầm buồn cười. Trong lòng tự nhủ, Lâm Vân thật là có cá tính. Lại để nhiều tiền mặt trong túi áo như vậy. Hiện tại rất ít người dám làm như hắn. Hơn nữa, nhìn cái vì phình lên như vậy, bên trong chắc không ít.

Tô Tịnh Như hiếu kỳ, muốn nhìn xem Lâm Vân để bao nhiêu tiền mặt trong ví da. Tuy nhiên, khi vừa mở cái ví, nàng liền ngây dại. Không ngờ ở bên trong toàn là giấy, có ghi chữ trên đấy.

Chẳng lẽ hắn không có tiền dùng sao? Chẳng lẽ Tử Yên chưa đưa tiền cho hắn? Đúng rồi, Tử Yên nói là chuyển tới tài khoản của công ty, chẳng lẽ Lâm Vân không có đi lấy tiền? Nếu như không lấy số tiền đó, mà tiền lương của hắn còn chưa phát, có lẽ hắn không có nhiều tiền a. Đúng rồi, tối hôm qua ăn cơm, mình quên không trả tiền. Chắc là hắn đã trả.

Trong suy nghĩ của Tô Tịnh Như, số tiền của công ty đưa kia, Lâm Vân tùy tiện dùng thế nào thì dùng. Có dùng hết cũng không sao cả.

Lại tiếp tục sờ vào cái túi bên trong, cuối cùng mới lấy ra được 100 nguyên tiền mặt và một cái thẻ ngân hàng. Xem ra trên người hắn vẫn có chút tiền, nhưng không nhiều lắm. Vậy thì dùng cái ví da để nhiều tờ giấy như vậy làm gì? Là vì mặt mũi sao? Anh chàng Lâm Vân này cũng thật là, bây giờ còn có ai giả vờ để nhiều tiền trong ví da như vậy nữa. Nhưng Lâm Vân không phải là người thích sĩ diện như vậy a. Mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm.

Cẩn thận để túi tiền và điện thoại sang một bên, lục xem ở trong túi áo khác còn có gì không. Lần này thì lục được một cái vòng cổ chế tác rất tinh mỹ. Thoạt nhìn, giống như làm bằng gỗ, nhưng lại không giống. Trên vòng cổ tản mát ra một vầng sáng nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy yên tĩnh mà cao quý.

Mà vầng sáng của vòng cổ hình như chỉ có thể cảm giác ra, chứ không nhìn thấy được bằng mắt thường. Trên đời, lại có vòng cổ như vậy? Vòng này được làm như thế nào?

- Thật sự là đẹp…

Tô Tịnh Như vừa cầm cái vòng cổ trên tay, liền biết mình đã thích nó. Nàng từng nhìn qua vô số châu báu và vòng cổ quý giá nhất thế giới, nhưng so với chiếc vòng cổ này, chúng không là cái gì.

- Không ngờ lại có vòng cổ tinh mỹ, hoàn hảo như vậy…

Bàn tay cầm vòng cổ của Tô Tịnh Như đã run rẩy. Vòng cổ mang theo lực lượng Tinh Vân nhàn nhạt, khiến đáy lòng của Tô Tịnh Như dâng lên một sự yên tĩnh, đủ loại phiền não rõ ràng biến mất.

Trên vòng vẫn còn mùi của Lâm Vân, chẳng lẽ đây là vòng cổ của Lâm Vân? Nhưng hắn là con trai a? Mà cái vòng cổ này là để cho nữ đeo. Rốt cuộc là chuyện gì?

Nếu đeo cái vòng này trên cổ, có thể tưởng tượng được, làn da ở cổ nhất định sẽ tản mất ra vầng sáng mê người. Tô Tịnh Như biết cái vòng cổ này không phải của nàng, cũng không phải đưa cho nàng, nhưng vẫn không cự tuyệt được sự hấp dẫn của nó.

Nhẹ nhàng cầm lấy cái vòng, muốn đeo trên cổ mình, thật sự là rất muốn. Nhưng vừa mới đưa chiếc vòng tới gần cổ, nàng đột nhiên sững sở.

Nàng rõ ràng cảm giác được, chiếc vòng này đã có người đeo qua. Hơn nữa còn là một nữ nhân cũng vô cùng yêu mến cái vòng. Thậm chí, Tô Tịnh Như còn cảm nhận được sự cố chấp và sự lưu luyến của nữ nhân kia với chiếc vòng.

Nữ nhân kia là ai? Đã yêu mến cái vòng này như vậy, vì sao lại ở trên người của Lâm Vân? Cảm giác của mình gần đây đều rất chính xác, tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Lặng lẽ bỏ chiếc vòng xuống, sắc mặt của Tô Tịnh Như có chút trắng nhợt.

Vòng cổ này ở đâu ra? Tại sao mình chưa từng nghe nói có nơi nào sản xuất ra vòng cổ như vậy? Mà nhìn hạt châu và sợi dây vòng màu xanh nhạt kia, có vẻ không hợp nhau. Sợi dây vòng này nàng biết, không phải là sợi dây vòng đắt tiền gì, nhưng khi bỏ thêm năm mươi hai hạt châu, nó liền trở thành một cái vòng cổ hoàn hảo.

Lâm Vân.

Hắn lấy chiếc vòng cổ này ở đâu? Chiếc vòng cổ này đã có nữ nhân nào đeo? Nữ nhân đó quả thực là một nữ nhân hạnh phúc a. Nhưng vì sao lại cái vòng cổ mê người như vậy lại không đeo trên người, mà lại ở trong túi áo của Lâm Vân? Nàng ta có quan hệ gì với Lâm Vân?

Tay của Tô Tịnh Như lại run run. Nghĩ tới quan hệ của nữ nhân đó với Lâm Vân, nàng thiếu chút nữa đánh rơi cái vòng cổ xuống đất, sắc mặt thì càng thêm tái nhợt.

…..

Vài ngày rồi Hàn Vũ Tích còn không đi làm. Nàng không có tâm tình gì đi tới công ty làm việc. Nhưng hôm nay, trong một tích tắc nào đó, nàng cảm nhận được mình hình như đã mất đi liên lạc với cái gì đó. Tâm thần khẽ giật mình mà đứng lên.

Tại sao lại có cảm giác này? Là do mấy ngày nay tinh thần của mình không ổn định sao? Lắc dầu, rót một chén nước sôi, uống vài ngụm, mới cảm thấy khá hơn chút.

Mình đã mất đi nhiều lắm, vòng cổ đã mất, Lâm Vân cũng đi, còn có cái gì lại sắp mất? Đột nhiên nhận ra, mình đã không có gì.

Ôm cái gối dựa vào người, trong nội tâm có chút an ủi, có lẽ còn có cái gối a.

- Tỷ tỷ, không tốt rồi, bác cả và cha thương lượng bảo chị về để thành thân. Hình như là Tần gia ở kinh thành, chủ động tới cầu hôn.

Hàn Vũ Tích chính đang thất thần, Vũ Đình đột nhiên đẩy cửa đi vào. Câu đầu tiên đã khiến khuôn mặt của Hàn Vũ Tích càng thêm trắng bệch.

- Vì cái gì?

Hàn Vũ Tích nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Đình hỏi.

Nhìn ánh mắt có chút lạnh như băng của tỷ tỷ, Hàn Vũ Đình cúi đầu, lầm bầm nói nói:

- Thực xin lỗi, tỷ tỷ, là em không cẩn thận nói việc chị đã ly hôn cho mẹ.

Hàn Vũ Tích và Hàn Vũ Đình cũng không phải do một mẹ sinh ra, mà là chị em cùng cha khác mẹ. Mẹ của Hàn Vũ Tích đã qua đời lúc nàng chỉ có vài tuổi. Lúc đó nàng còn nhỏ, nên không biết nguyên nhân vì sao mà mẹ qua đời. Hàn Vũ Tích đã từng hỏi phụ thân mấy lần, nhưng đều bị phụ thân quát mắng, chỉ nói rằng do mẹ mình mất sớm.

Trong tay của Hàn Vũ Tích chỉ có một bức ảnh đã ố vàng của mẹ, đây là do tiểu cô (em gái bố) trộm được đưa cho nàng.

- Vũ Đình, em cảm thấy làm như vậy rất vui sao? Vũ Đình, chị chưa ly hôn, chị vĩnh viễn sẽ không ly hôn. Đúng vậy, chị có giấy ly hôn, nhưng chị chưa ký, cả đời này, chị cũng không ký vào đó. Chị giữ lại tờ giấy đó, là vì phía trên đó còn có chữ của Lâm Vân.

- Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không rời đi anh ấy. Anh ấy đi rồi, cho dù tới tận cùng trời cuối đất, chị cùng phải tìm ra anh ấy. Nếu anh ấy đã chết, chị cũng chết theo anh ấy. Vũ Đình, em trở về nói với phụ thân, bảo ông ấy coi như chị đã chết, chị đã chết từ ba năm trước rồi…

Hàn Vũ Tích nói xong, sắc mặt càng tái nhợt.

Nhìn tỷ tỷ nói xong liền vọt tới phòng của mình, đóng cửa lại, thậm chí bên trong còn truyền tới tiếng khóc rống. Hàn Vũ Đình đã cực kỳ hối hận. Hối hận mình không nên nói chuyện tỷ tỷ đã ly hôn với mẹ. Hiện tại, khiến cho chị ấy thương tâm như vậy, là lỗi của mình. Nhưng nàng tuyệt đối không ngờ, tỷ tỷ lại chính miệng nói rằng, chị ấy yêu Lâm Vân.

## 76. Chương 77: Quyết Định Của Lý Hiếu Thành

Phần Giang, sơn trang Vọng Nguyệt.

Lý Hiếu Nghiệp đang ngồi cùng với anh cả của mình, Lý Hiếu Thành. Bởi vì ‘Ngũ Thải Phỉ’ lại xuất hiện ở trong tay của Tống gia. Hơn nữa còn biết ngày mai Tống gia và gia tộc Rodwell sẽ đàm phán ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu. Cho nên Lý Hiếu Thành cùng ngày liền ngồi máy bay đi tới nhà của lão tứ ở Phần Giang, chỉ chậm hơn Tống Duy Sơn 5 tiếng. Đến nơi, y liền vội vàng thương lượng đối sách.

- Lão già Tống Duy Sơn quả nhiên giảo hoạt, chúng ta đều bị ông ta đùa giỡn.

Lý Hiếu Thành vừa ngồi xuống, nghe xong lão tứ báo cáo, liền đoán ra được đây là kế giương đông kích tây của Tống gia. Trong lòng thầm than Tống Duy Sơn thật biết nhẫn nhịn. Đợi tới bây giờ mới đi liên lạc cho gia tộc Rodwell.

- Anh cả, chuyện này có khả năng không đơn giản như vậy. Em phỏng chừng còn có nguyên nhân khác trong đó.

Lý Hiếu Nghiệp nghe anh cả nói vậy, liền phát biểu ý kiến của mình.

- A, chẳng lẽ còn có việc gì ta chưa biết?

Lý Hiếu Thành thấy lão tứ nói như vây, vội vàng hỏi.

- Căn cứ vào điều tra của chúng ta, mới biết được lúc ấy con gái của Tống Duy Sơn, Tống Lôi cũng ở Phần Giang. Càng xảo chính là, lúc ‘Ngũ Thải Phỉ’ bị cướp đi, cô ta đồng thời đi Phụng Tân. Hơn nữa, trong tình báo còn nói, con trai thứ hai của Tống Duy Sơn, Tống Hoàng cùng ngày đi Phùng Tân. Nhưng có một điều kỳ quái, đó là hôm sau Tống Lôi lại trở về Phần Giang. Mà Tống Hoàng thì không trở về. Mãi cho tới tận buổi trưa hôm nay mới trở về.

Lý Hiếu Nghiệp kể lại những tin tức mình mới điều tra ra được.

- Ừ, việc này nhất định có liên quan tới ‘Ngũ Thải Phỉ’. Lão gia hỏa này có chút tâm cơ, làm việc khiến người ta không biết đâu mà lần. Qua việc này, Tống gia có thể nhờ vào đó mà phất lên. Xem ra lúc trước chúng ta giải trừ hôn ước của Danh Sinh và Tống Lôi, có chút vội vàng.

Lý Hiếu Thành nói.

- Nhưng em cảm thấy trong chuyện này khẳng định có vấn đề. Sau khi Tống Lôi trở về Phần Giang, Tống gia liên tục điều tra băng ghi hình ở nhà ga. Do tưởng ‘Ngũ Thải Phỉ ’ đã bị cướp đi, nên chúng ta không điều tra chỗ đấy. Chỉ là cho rằng, người cướp đi ‘Ngũ Thải Phỉ’ muốn ly khai Phần Giang, không thể dùng xe lửa rời đi. Em còn vụng trộm cười nhạo cách thức xử lý của Tống gia.

Lý Hiếu Nghiệp nói tiếp.

- Vậy à..

Nghe Lý Hiếu Nghiệp nói vậy, Lý Hiếu Thành lâm vào trâm tư, sau một lát, ngẩng đầu lên hỏi:

- Về sau thì sao?

- Buổi sáng hôm nay, người của chúng ta điều tra được Tống Lôi trên đường cái gọi người khác là chồng. Hơn nữa, người kia cũng thừa nhận. Làm cho người ta khó hiểu chính là, cái người tự nhận là chồng của Tống Lôi kia, còn ở trên đường nói là vì Tống Lôi không muốn cùng giường với hắn, lại còn thông đồng với tiểu bạch kiểm ở công ty, nên mới bỏ đi. Cuối cùng, khi Tống Lôi thừa nhận sai lầm, người kia mới theo Tống Lôi rời đi. Nhưng chúng ta biết rõ Tống Lôi chưa kết hôn, đến việc làm còn chưa có.

Lý Hiếu Nghiệp báo cáo lại tình báo điều tra được từ hôm qua.

- Lại có chuyện này?

Lý Hiếu Thành cũng hồ đồ. Tống Lôi đã kết hôn hay chưa, một gia tộc như Lý gia làm sao lại không biết, không quan tâm. Đến bọn họ còn không biết, thì Tống Lôi chắc chắn chưa kết hôn.

Hơn nữa, khi trở về Tống Lôi còn tới nhà ga tìm băng ghi hình xem ở đó vài ngày. Nếu chỉ là đóng kịch, chỉ cần một ngày là được. Huống hồ, phái người điều tra băng ghi hình cũng không nên là Tống Lôi a. Nói như vậy, chả nhẽ Tống gia đã từng đánh mất ‘Ngũ Thải Phỉ’? Đã bị mất, làm sao có thể lại tìm được về? Lý Hiếu Thành càng nghĩ càng khó hiểu.

- Sau khi người thanh niên kia chia tay Tống Lôi, không đến ba giờ, toàn bộ người của Tống gia đã hộ tống Tống Lôi về khách sạn. Rồi sau đó là tin tức ‘Ngũ Thải Phỉ’ xuất hiện và tin tức ngày mai gia tộc Rodwell đàm phán với Tống gia truyền ra ngoài.

Lý Hiếu Nghiệp nói xong kết quả điều tra, sau đó nhìn anh cả Lý Hiếu Thành.

- Còn có một việc. Đó là đêm qua, con thứ ba của Lâm Viễn Chương, Lâm Khải bị người cắt đứt chân tay ngay trước cửa ra vào. Nghe nói hung thủ cũng là một người trẻ tuổi không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi. Hình như hung thủ đó có điểm giống với người thanh niên trên đường mà Tống Lôi gọi là lão công kia.

Lý Hiếu Nghiệp nói ra một tình báo khác.

- Lập tức phái tinh anh đi điều tra người tuổi trẻ kia. Vô luận thế nào cũng phải bắt hắn về đây. Chuyện này ta giao cho ngươi, Hiếu Nghiệp. A đúng rồi, bảo Yamada cũng đi theo.

Lý Hiếu Thành lập tức làm ra quyết định, y linh cảm người thanh niên trẻ tuổi kia chính là mấu chốt của vấn đề. Tuy đã không có khả năng lấy được ‘Ngũ Thải Phỉ’, nhưng không thể không biết rõ ngọn nguồn câu chuyện. Nếu như người trẻ tuổi kia chính là hung thủ đã đả thương người của Lâm gia, vậy thì y có thể lợi dụng chuyện này hợp tác với Lâm gia.

Thấy anh cả nói xong liền suy tư, Lý Hiếu Nghiệp thức thời xoay người đi ra ngoài an bài. Trong lòng tự nhủ, anh cả chắc rất muốn bắt người thanh niên trẻ tuổi kia. Ngay cả nhân vật số 2 của Lý gia, là Yamada cũng được phái đi.

Yamada là một ninja, y đã từng ở Hoa quốc học tập rất nhiều môn võ thuật. Thậm chí y còn có liên quan tới một vài gia tộc cổ võ. Đồng thời, ninja cũng là những nhân vật khá lợi hại. Nghe nói rất nhiều cao thủ lợi hại hơn họ, nhưng gặp phải bọn họ, đều không may mắn thoát khỏi. Huống chi Yamada còn là cao thủ trong đám ninja.

Lâm vân đi ra tòa nhà Kim Thành, biết rõ muốn gặp Tô Tịnh Như có chút khó khăn. Muốn về Phụng Tân, nhưng trên người của mình hiện giờ không còn một đồng nào. Xem ra đành phải ngồi lên nóc xe lửa, đi chùa về thôi. Ài, càng sống càng đi xuống thế này.

Đi qua một quán bar có ghi ‘Thiên Thượng Nhân Gian’, Lâm Vân không kìm lòng được nhìn mấy cái chữ sáng trưng này. Lâm Vân trước kia hay đi tới nơi này thì phải.

- Lâm thiếu gia? Ai, lâu lắm rồi không gặp ngài tới đây chơi a. Như thế nào hôm nay lại tới? Đi vào ngồi một lát.

Một nữ nhân xinh đẹp, có cái mông lớn vừa vặn đi ra từ ‘Thiên Thượng Nhân Gian’, trong tay còn cầm một tập văn kiện. Nàng trông thấy Lâm Vân liền lộ ra vẻ kinh hỉ, thân mật chào hỏi hắn.

Lâm Vân cau mày lại. Trong lòng tự nhủ, mình không quen với cô nàng này a. Từ lúc Tinh Vân của hắn được hình thành, ngoại trừ những trí nhớ ở đại lục Thiên Hồng, toàn bộ trí nhớ của thế giới này đã biến mất. Cho nên hắn trông thấy nữ nhân này liền không nhận ra. Tuy nhiên, một loại nữ nhân như vậy, đi ra còn cầm văn kiện trong tay, thật có chút quỷ dị.

- Ai, u, Lâm thiếu gia thật là quý nhân hay quên. Mới bao lâu mà đã quên em rồi. Em là Phương Thúy đây, lúc anh ăn đậu hũ của em, sao không thấy vẻ mặt của anh như hiện tại…

Phượng Thúy nói xong liền cười, đi lên nắm lấy cánh tay của Lâm Vân, dẫn hắn đi vào trong.

Trong ấn tượng của nàng, Lâm Vân là một thiếu gia hoàn khố có tiền, tiền tài đối với hắn chỉ là phù vân. Chỉ cần ôm đùi hắn một đêm, phỏng chừng mình lại có một khoản thu nhập kha khá trong người.

Bị bộ ngực thật to và mềm mại của Phương Thúy dính vào cánh tay, Lâm Vân rất là thoải mái. Nhưng nghĩ tới nghề nghiệp của nàng, Lâm Vân vẫn là rút cánh tay lại. Hắn không phải là người thanh cao gì, nhưng hắn biết hiện tại mình không có tiền:

- Phương mỹ nữ, trước kia anh có ngủ cùng với em không nhỉ?

- Lâm thiếu gia, nhìn anh nói kìa, anh muốn lên giường với em thì khó gì đâu, đi thôi.

Phương Thúy ngoài miệng rất vui vẻ, nhưng trong lòng lại âm thầm khinh bỉ. Quả nhiên vẫn là hoàn khố thiếu gia thô lỗ, không nghề nghiệp, cần gì phải nói trắng ra như vậy? Muốn lão nương lên giường, cũng đơn giản, chỉ cần xem ngươi ra bao nhiêu tiền? Lão nương cũng không phải là loại chỉ ném vài đồng cắc là lên giường.

Lâm Vân âm thầm thở ra. Tuy cô nàng Phương Thúy này không xấu, thậm chí dáng người rất là lồi lõm. Nhưng Lâm Vân không có hứng thú với những nữ nhân như vậy. Nghe nàng ta nói vậy, là biết trước kia mình chưa lên giường cùng nàng, tâm tình mới nhẹ nhàng hơn.

Nếu trước kia đã từng lên giường với cô nàng Phương Thúy này, đối với Lâm Vân mà nói, quả thực là gánh nặng. Bởi vì hắn không phải là loại người ăn xong có thể quệt mồm rời đi. Cho dù là một cô gái làng chơi đi chăng nữa.

Khóe mắt của Phương Thúy mang theo vẻ khinh bỉ và xem thường, Lâm Vân đương nhiên nhìn thấy. Hắn chỉ cười thầm cô nàng Phương Thúy này muốn ăn thiệt thòi. Bởi vì trong người mình chả còn đồng nào để cho cô ta.

Phương Thúy vừa định nói gì đó với Lâm Vân, đột nhiên điện thoại di động vang lên.

- Cái gì, tốt, ngươi chờ một lát, ta lập tức tới…

Phương Thúy cúp điện thoại, đưa tập văn kiên trong tay cho Lâm Vân, nói:

- Lâm thiếu gia, thực xin lỗi, giúp em cầm hộ đống văn kiện này. Em đi có chút việc, một lát sau sẽ quay lại.

Nói xong, lập tức chặn một chiếc xe taxi, đảo mắt đã không thấy bóng dáng.

## 77. Chương 78: Hội Nghị Hưng Đạt

Lâm Vân rơi vào đường cùng đành phải đi vào 'Thiên Thượng Nhân Gian'. Hắn muốn tìm một chỗ ngồi đợi cô nàng Phương Thúy kia trở về. Còn chưa biết nàng ta muốn đi bao lâu, nên chẳng cần phải làm khổ đôi chân.

- Tiên sinh, ngài khỏe không, mời…

Nữ tiếp viên còn chưa dứt lời, đã bị thanh âm của một nam tử trung niên cắt đứt.

- Tưởng ai, hóa ra là Lâm thiếu gia đại giá quang lâm. Hoan nghênh! Hoan nghênh! Lâm thiếu gia, mời đi lên tầng.

Nữ tiếp viên nhìn thấy quản lý tự mình tới chào hỏi Lâm Vân, liền tranh thủ tránh sang một bên.

- A, không cần, ta chỉ ngồi đây đợi người một lúc thôi, rồi sẽ đi, ngươi cứ bận việc của ngươi đi.

Lâm Vân nói xong, trực tiếp ngồi xuống ghế sô pha, nhắm mắt không nói gì nữa.

- Tốt tốt, ngài tùy tiện, Tiểu Duy, đi lấy một ly café cho lâm tiên sinh.

Người trung niên ra lệnh cho nữ bồi bàn lấy café cho Lâm Vân, rồi rời đi. Trong lòng y còn đang suy nghĩ, không phải nói Lâm Vân của Lâm gia đã điên rồi sao? Hai năm không thấy, hôm nay gặp lại, thấy hắn cũng bình thường a? Chẳng lẽ khỏi bệnh điên rồi. Nhưng nhìn biểu lộ của hắn, có vẻ như không muốn ai làm phiền.

Lâm Vân ngồi bất động, vận chuyển Tinh Vân tu luyện. Trong chớp mắt đã qua hai giờ, lúc mở mắt ra, thì vẫn chưa thấy Phương Thúy về. Lâm Vân sở dĩ giúp Phương Thúy, bởi vì hắn nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ của Phương Thúy khi nhận được cú điện thoại kia. Nhưng hắn không muốn phải chờ thời gian quá dài, làm trễ mất chuyến xe lửa.

Mở văn kiện trong kẹp giấy, hóa ra là tài liệu chế tạo sản phẩm mới. Nhìn thoáng qua, có vẻ như là muốn pha chế ra một loại dược liệu mới, có tác dụng chống bệnh tim. Nhưng nhìn phương trình hóa học và thành phần thuốc trong đó, liền biết tài liệu này có vài chỗ sai lầm.

Nếu theo tài liệu này chế tạo thuốc, cùng lắm là ăn không chết người mà thôi. Hơn nữa thành phần của nó không hề rẻ chút nào. Mua về uống cũng chỉ là tốn tiền. Hơn nữa, ở phương trình cuối rõ ràng bị kẹt.

Lâm Vân nhàn rỗi nhàm chán, lấy cái bút kẹp ở đó, viết viết lên chỗ trống. Hắn loại bỏ toàn bộ phương trình hóa học. Thậm chí 60% thành phần dược liệu đều bị Lâm Vân đổi đi.

Hơn một giờ sau, nhìn những thứ mình ghi một lượt, mới thỏa mãn. Nếu như làm theo những gì mình ghi trong này, không nói tới việc chữa trị khỏi bệnh tim. Mà còn có tác dụng phòng ngừa đau tim cho những người không bị bệnh. Hắn làm như vậy coi như là hỗ trợ nữ tử phong trần này một lần.

Nhìn thơi gian đã nhanh 7h, Lâm Vân chẳng muốn đợi nữa, chuẩn bị đưa tập tài liệu giao cho nữ tiếp viên rồi đến nhà ga.

Lâm Vân vừa đứng lên, Phương Thúy đã vội vàng từ bên ngoài vọt tới. Trông thấy Lâm Vân đứng lên, trong nội tâm rất kinh ngạc với tính cách kiên nhẫn của hắn. Nàng còn tưởng rằng Lâm thiếu gia đã sớm vứt chỗ tài liệu cho quán bar. Không nghĩ tới hắn vẫn còn chờ mình.

Trong mắt hiện lên một tia xin lỗi, đi tới, tiếp nhận văn kiên trong tay của Lâm Vân. Rất là không ý tứ nói với Lâm Vân:

- Thực xin lỗi, hôm nay không thể giúp anh. Nếu không lần sau anh đến, em lại bồi tiếp anh.

- Ừ, lần sau nếu tới anh sẽ gọi em. Tạm biệt.

Lâm Vân cười nói, tranh thủ thời gian đi ra ngoài, nào có nửa điểm lưu luyến.

Nhìn Lâm Vân rời đi, Phương Thúy lần đầu tiên có hảo cảm với vị thiếu gia hoàn khố này. Quyết định lần sau nếu hắn tới, không chặt chém hắn quá nhiều. Sau đó, nàng cũng vội vàng rời đi.

…..

Hy vọng cuối cùng tìm được Lâm Vân từ người vợ của hắn là Hàn Vũ Tích cũng bị cắt đứt. Trong nội tâm Trương Tuyền thất vọng vô cùng.

Trong phòng họp chủ tịch công ty điện tử Hưng Đạt, cơ hồ toàn bộ nhân viên cao tầng của công ty đều có mặt. Nghe Trương Tuyền báo cáo kết quả điều tra, mọi người đều im lặng không nói gì. Có người thậm chí nhớ tới một câu của người xưa “Cơ hội đặt ở trước mặt không biêt quý trọng, khi mất đi, mới biết hối hận”

Buồn bực nhất chính là tổng công trình sư Đàm Ái Hoa. Tuy rất căm tức Trương Tuyền nhưng y cũng biết việc này không thể trách nàng ấy. Hơn nữa, về sau nàng ấy cũng đã tận lực đi tìm, chỉ là kết quả khiến người ta thất vọng mà thôi.

Hiện tại Trương Tuyền không nghĩ tới Lâm Vân ở đâu, mà đang nghĩ tới ánh mắt khổ sợ vì chờ đợi của Hàn Vũ Tích. Tuy rất bội phục tài năng của Lâm Vân, nhưng không tán thành việc làm của Lâm Vân với Hàn Vũ Tích. Thầm nghĩ, người này thật sự là phúc khí, có một người vợ xinh đẹp như vậy lo lắng cho hắn. Vậy mà hắn lại không biết quý trọng. Còn bỏ nhà đi ra ngoài.

Có phải Hàn Vũ Tích động lòng vì tài hoa của hắn không? Chẳng lẽ những người tài hoa đều có tính cách cổ quái như vậy? Vợ đã ở chợ việc làm tuyển dụng nhân viên, còn chồng thì đi khắp nơi xin việc, lại còn không có hồ sơ lý lịch nữa.

- Trương Tuyền, cô cảm thấy kế tiếp nên làm thế nào?

Hồ Tiểu Đông không phải là người liên quan trực tiếp tới việc này, nên vừa mở miệng là hỏi Trương Tuyền có kế hoạch gì mới không.

- Kẻ không biết quý trọng như hắn, đi thì đi, làm gì phải….A, không phải, tôi đang nghĩ Lâm Vân sớm muộn gì cũng phải trở lại. Đến lúc đó, chúng ta chỉ cần liên lạc với vợ của hắn là có thể tìm thấy hắn.

Thần sắc của Trương Tuyền có chút xấu hổ. Một hội nghị trọng yếu như vậy, nàng còn đang vì Hàn Vũ Tích suy nghĩ. May mắn còn chưa nói nói nốt “trợ giúp Hàn Vũ Tích”.

Tất cả mọi người trong phòng họp đều kỳ quái nhìn Trương Tuyền. Đặc biệt là Đàm Ái Hoa, càng không vui. Trương Tuyền lúc nói chuyện đổi giọng, mọi người đều nghe rõ.

- Tốt lắm, đã như vậy, Trương Tuyền vẫn tiếp tục giữ liên lạc với vợ của Lâm Vân. Đàm công, anh xem có thể sửa chữa cái mạch điện do Lâm Vân thiết kế kia được không? Không cần phải mất hẳn tạp âm, chỉ cần giảm một nửa tạp âm là coi như thành công rồi.

Hồ Tiểu Đông hướng Đàm Ái Hoa hỏi.

- Tôi đã hết sức rồi, ai, người kia là thiên tài, thiên tài a…

Đàm Ái Hoa nói xong thở dài một hơi.

- Nếu đã vậy, Đàm công lập tức dẫn đầu đội nghiên cứu tiến hành tu chỉnh mạch điện kia. Trương Tuyền tiếp tục phụ trách tìm ra Lâm Vân. Những người còn lại thì khi giao dịch với công ty bên ngoài, có thể để ý thoáng cái xem Lâm Vân có làm việc ở đó không.

Hồ Hiểu Đông thấy mọi người không đưa ra được ý kiến gì hữu dụng, dứt khoát đưa ra phương án của mình.

- Hồ tổng, làm như vậy có thể hay không khiến tiến độ nghiên cứu sản phẩm mới của chúng ta chậm hơn không? Vạn nhất công ty của chúng ta không nghiên cứu được cái mạch kia, mà sản phẩm của chúng ta vì thế mà chịu ảnh hưởng. Thì đúng là cái được không bù cái mất.

Nói chuyện là Trần Bình, quản lý phòng tiêu thụ.

- Ảnh hưởng nhất định là có. Cho nên lão Đàm cũng phải rút thời gian cải thiện sản phẩm chính của công ty chúng ta. Không thể đều đem trứng gà bỏ vào một cái rổ được. Về việc nghiên cứu mạch điện kia, là việc công ty chúng ta bắt buộc phải làm. Bởi vì, hiện tại thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, mà thị phần của công ty chúng ta càng ngày càng bị thu hẹp. Nếu như không có một sản phẩm đi đầu về công nghệ, trong tương lai, công ty của chúng ta sẽ gặp phải khó khăn.

Chủ Tịch Vạn Quốc Bân tổng kết.

## 78. Chương 79: Theo Dõi

## 79. Chương 80: Giết Chóc

## 80. Chương 81: Hôn Mê

Lâm vân nhìn mấy tên nằm trên mặt đất, trong đầu suy nghĩ, là ai muốn đối phó với mình? Cái tên cuối cùng có thể ẩn thân trong đất này thật là lợi hại. Tuy chỉ là ẩn thần ở tầng đất rất mỏng, nhưng nếu như mình không có sự phòng bị, đột nhiên bị tập kích, rất khó để tránh khỏi.

Đánh bại được y cũng do mình bất ngờ đánh lén y. Chứ nếu muốn lưu lại y, phỏng chừng không dễ. Thậm chí có thể nói là không lưu được y.

Có lẽ, chỉ khi mình hình thành Tinh Hồn, hoặc là tu luyện tới một sao, mới có thể lưu lại người này. Mà với tu vị hiện tại của mình, không dùng mưu mẹo, thì chỉ có nói ngang sức ngang tài, không ai làm gì được ai.

TR.UY.Ệ.N Đ.ƯỢ...C COPY .TẠI 4VN

Tên nam tử có vẻ mặt nham hiểm này có vẻ như là người ngoại quốc, thoạt nhìn có chút giống như người nước X. Cú đá cuối cùng của Lâm Vân khi chạm vào y, chỉ biết người này đã giết rất nhiều người, cho nên toàn thân đều có một cỗ sát khí ẩn hiện.

Loại sát khí này không có cách nào loại bỏ. Trừ khi tu luyện công pháp nội gia chính thống, hoặc là công pháp tu chân. Lâm Vân phỏng chừng loại công pháp nội gia chính thống, hiện tại trên địa cầu không còn nhiều lắm. Mà công pháp tu chân, tu luyện hấp thụ linh khí, mình còn chưa nghe qua nơi này có.

Lại một cước đá vào thân thể của nam tử có khuôn mặt nham hiểm, đá bay xác của y đi chục mét, rớt vào một rãnh nước, biến mất không thấy đâu nữa.

Lại đi tới chiếc xe Audi, cũng chẳng muốn tìm đồ vật bên trong. Tuy nhiên nhìn phía sau xe bị vỡ nát, không biết chiếc xe bị xe Audi này đụng vào là ai. Có lẽ cũng là người quen của mình. Để cho tổ chức của bọn này không tra được người đã bị bọn chúng đụng, Lâm Vân móc ra một cái bật lửa, vứt vào thùng xăng, cái xe liền bốc lửa dữ dội.

T...RUY...ỆN ..ĐƯỢ.C COPY .TẠI 4VN

Đến gần tên Hắc Đầu đã dùng súng bắn mình, đang chuẩn bị lục lấy tiền của y thì đột nhiên điện thoại trong túi y vang lên. Lâm Vân dùng vải cuốn vào tay rồi mới nhấc cái điện thoại, ấn vào nút nghe. Bên kia truyền tới một thanh âm khá thâm trầm:

- Mọi việc thế nào rồi? Vì sao lâu như vậy không thấy báo cáo?

- Đã xong, lập tức sẽ quay trở lại.

Lâm Vân bắt chước khẩu âm của Hắc Đầu trả lời. Nghe thanh âm trong điện thoại, hắn đoán chừng người này là một nam tử, tuổi chừng 40, 50.

Lâm Vân buông tha việc tìm manh mối trên đám người Hắc Đầu này. Hắn rút ra 100 nguyên từ trong túi áo của Hắc Đầu, đứng đợi xe lửa sắp tới. Lâm Vân vứt cái điện thoại sang một bên. Lấy ra một cái áo sơ mi sạch sẽ ở trong ba lô, định mặc vào người. Nhưng nghĩ lại, lại cất áo sơ mi sạch sẽ đi, cất bước đi về phía đường sắt. Hiện tại trên bờ vai của hắn còn có một viên đạn, lúc trở về phải nhanh lấy ra. Hiện tại Phần Giang đã không thể ở lâu.

TRU.Y..ỆN Đ.Ư..ỢC COPY. TẠI 4VN

Thấy xe lửa đi Phụng Tân đã tới, Lâm Vân lập tức từ đuôi xe trèo lên, không đi vào toa tàu, mà trèo lên trần xe, bắt đầu vận công chữa thương. Viên đạn trong người hắn không có cách nào lấy ra. Lực lượng Tinh Vân không thể đẩy ra được viên đạn, chỉ có tác dụng ngừng chảy máu mà thôi. Nhưng một lúc sau, vẫn có ít máu chảy ra áo sơ mi. Tuy tốc độ chảy rất thong thả, nhưng không có ngừng lại.

Lâm Vân biết mình phải nhanh trở về lấy viên đạn ra. Viên đạn này nằm ngay vị trí vận chuyển lực lượng Tinh Vân. Có lẽ về sau mình tạo thành Tinh Hồn sẽ không sợ, nhưng bây giờ thì không được.

Hiện tại là buổi sáng, xe lửa đã đến gần nhà ga Phụng Tân. Lâm Vân từ trần xe nhảy xuông, bởi vì từ rất xa hắn đã nhìn thấy nhà ga đang được đề phòng sâm nghiêm. Trong lòng tự nhủ, may mà không tiến vào trong toa tàu. Nhưng không biết thân phận của bọn muốn giết mình kia là ai? Rõ ràng nhanh như vậy đã bao vây nhà ga Phụng Tân rồi.

Lúc này Lâm Vân cũng không dám đi ra ngoài, chỉ là vụng trộm tới chỗ cách nhà ga khá xa. Đi thẳng một lúc lâu, mới ngồi xuống ở một bãi cỏ trống. Hắn biết nếu mình vừa đi ra ngoài, lập tức sẽ bị truy nã. Dùng trạng thái hiện tại của mình, đó là phải chết không nghi ngờ.

T.RU.YỆN.. Đ.ƯỢC .COP..Y T.ẠI 4VN

May mắn chính là bọn chúng mới chỉ giới nghiêm ở Phụng Tân. Cũng không có phái người điều tra ở dọc đường sắt. Nếu không mình đã khó thoát thân rồi.

Đây rốt cuộc là ai muốn đẩy mình vào chỗ chết? Không thể nào là Lâm gia, bọn họ sẽ không biết là mình đánh Lâm Khải. Hơn nữa, nếu như biết, cũng sẽ không đợi thời gian lâu như vậy mới tìm tới mình. Vậy là ai?

Là người của cô gái mà mình đã trả ‘Ngũ Thải Phỉ’ sao? Cũng không thể. Mình hảo tâm trả lại cô ta ‘Ngũ Thải Phỉ’, chẳng lẽ cô ta còn muốn giết người diệt khẩu không thành? Duy nhất có khả năng chính là, khi mình giao ‘Ngũ Thải Phỉ’ cho cô gái kia, bên cạnh có người trông thây. Về sau người trông thấy biết mình đưa chính là ‘Ngũ Thải Phỉ’, mới tìm tới mình.

Tuy nhiên, vì sao người này lại biết ‘Ngũ Thải Phỉ’? Tuy nói khả năng bị nhìn thấy là lớn nhất, nhưng cũng là khả năng không thực tế nhất. Thử nghĩ xem, nếu như cô gái kia lấy được ‘Ngũ Thải Phỉ’, cũng không thể tuyên bố cho toàn thế giới biết a. Thôi, không nghĩ thêm nữa, việc trước mắt bây giờ, là phải nhanh lấy viên đạn ra, dưỡng thương cho tốt. Nếu có thể sớm hình thành Tinh Hồn thì tốt rồi,

TR.U.YỆN. ĐƯỢ.C C..OPY. T.ẠI 4VN

Cái tên muốn ám toán mình, cuối cùng lại bị mình ám toán, chắc chắn là một ninja. Nếu không phải do y đánh lén, mình tuyệt đối sẽ không bị thương. Lần sau chỉ cần mình kết thành một sao, những người này, gặp một tên giết một tên, không cần phải khách khí gì.

Một ngày trôi qua, Lâm Vân chỉ là khiến cho máu không còn chảy ra ngoài. Nhưng phía sau lưng và trước ngực của Lâm Vân đã ướt đẫm máu. Cũng may, máu đã ngừng chảy, chỉ là sắc mặt rất tái nhợt

Mắt thấy trời sắp tối, Lâm Vân lấy cái áo sơ mi sạch sẽ kia mặc vào. Trực tiếp bay nhảy qua tường, biến mất ở phụ cận đường sắt.

Hiện tại cũng không dám ngồi xe điện ngầm, chỉ đành phải vẫy một chiếc xe taxi, bảo lái xe lái tới nhà trọ Thanh Hà. Nhà trọ Thanh Hà cách ngõ Hạnh Hoa cũng không xa. Trả 100 nguyên tiền xe, nói câu không cần trả lời, Lâm Vân liền xuống xe taxi

Sau khi xuống xe, Lâm Vân lại chuyển hướng đi về phía ngõ Hạnh Hoa. Tuy nhiên, hắn càng ngày càng cảm thấy hoa mắt, liền biết cơ thể của mình mất quá nhiều máu. Muốn vận chuyển lực lượng Tinh Vân, nhưng không còn sức lực để làm.

TRU.Y.ỆN. ĐƯ..ỢC. COPY TẠI .4VN

Mấy ngày nay, do phải nhập hàng quá nhiều, nên Cam Dao rất bận rộn. Nàng đang suy tính xem có nên nói với Lâm Vân tuyển thêm một hai nhân viên tài vụ không. Nhưng bỗng nhìn thấy một bóng lưng đi phía trước lung la lung lay. Nàng dụi dụi con mắt, kia không phải là Lâm Vân sao? Hay là mình nhìn lầm rồi?

Không biết uống rượu ở đâu về? Ngay cả đi đường cũng lung lay.. Thiệt là, còn nói mình đi công tác, vài ngày mới trở về. Chắc không ngờ bị mình bắt quả tang ở đây.

Nghĩ tới đây, Cam Dao tiến lên, đang muốn hỏi hắn một chút, đột nhiên trông thấy Lâm Vân ngã sấp xuống ven đường. Cam Dao cả kinh, không nghĩ nhiều, lập tức vọt tới, vịn Lâm Vân lên.

TR.U.Y.ỆN .ĐƯỢ.C C..OPY .TẠ.I 4VN

Một mùi máu tươi nồng nặc bay vào mũi Cam Dao. Cam Dao bị dọa không nhẹ, chẳng lẽ hắn bị thương?

- Vịn anh trở về, đừng đưa anh tới bệnh viện.

Lâm Vân nói xong câu đó, liền hôn mê.

Lúc này Cam Dao mới phát hiện, cả sau lưng và trước ngực của Lâm Vân toàn là máu. Sợ tới mức suýt nữa hét lên. Ý niệm đầu tiên của nàng chính là lập tức đưa Lâm Vân tới bệnh viện. Nhưng lại nhớ tới những lời Lâm Vân vừa nói.

Hắn bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là đắc tội với ai sao? Mắt thấy máu lại chảy ra từ trên người Lâm Vân, Cam Dao vội vàng cởi áo gió của mình, khoác vào người Lâm Vân. Sau đó cõng Lâm Vân lên lưng, chạy tới ngõ Hạnh Hoa.

Cũng may ngõ Hạnh Hoa còn cách không xa. Cam Dao là người chịu được khổ, cộng thêm Lâm Vân cũng không phải là một người béo, Cam Dao mới có thể kiên trì cõng hắn đi tới.

TRUYỆ..N Đ.Ư.Ợ.C CO..P.Y TẠ. 4VN

- Nhìn thấy chưa, uống rượu cho lắm vào, còn phải do lão bà cõng trở về. Có lão công như vậy, coi như là trúng giải thưởng lớn.

Những lời như vậy, trên đường trở về Cam Dao đã nghe được không ít. Nhưng nàng chỉ khẽ cắn môi, vẫn tiếp tục cõng Lâm Vân. TR..UYỆ..N ĐƯ.ỢC .C.OP.Y TẠI 4VN

Đi lên bậc thang nhà trọ, Cảm Dao chính là bò lên. Từng bước từng bước một mở cửa phòng mình, để Lâm Vân lên giường của nàng, còn nàng thì mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn, thở phì phò.

Một lúc lâu, mới lấy lại đước sức. Đi tới nhìn Lâm Vân, đã thấy cả người hắn đều là máu, sắc mặt tái nhợt. Cam Dao càng hoảng sợ, tranh thủ rót một chén nước mật ong đưa tới miệng của Lâm Vân. Mặc dù Lâm Vân đang hôn mê, nhưng khi chén nước tới miệng, hắn vẫn vô ý thức uống hết. TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Cam Dao nhìn sắc mặt của Lâm Vân, liền biết do hắn mất máu quá nhiều. Tranh thủ thời gian nấu một bát cháo có trộn lẫn táo đỏ và đậu đỏ. Trong lúc đợi cháo chín, Cam Dao cẩn thận cởi áo sơ mi của Lâm Vân. Lúc này nàng mới phát hiện Lâm Vân bị trúng một viên đạn. Trong nội tâm càng kinh hoàng.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

## 81. Chương 82: Trong Hôn Mê, Mơ Tới Người Yêu

Cam dao dùng khăn tẩm nước nóng, cẩn thận lau sạch vết máu dính trên người Lâm Vân. Do đã cởi áo, nên thân hình trắng nõn, cường tráng của hắn lộ ra. Khiến Cam Dao không ngừng xấu hổ, trong lòng tự nhủ, một nam nhân mà lại có làn da tốt như vậy.

TR.U.YỆN .Đ.ƯỢC C.OPY TẠI 4VN

Làn da được lau đi vết máu, rõ ràng tản ra một mùi thơm tươi mát nhàn nhạt. Cam Dao đột nhiên cảm nhận được sự yên lặng toát ra từ người hắn. Cho nên động tác lau người càng thêm chậm. Thậm chí nhịn không được muốn sờ sờ bộ ngực của hắn. Nhưng Cam Dao lập tức bị suy nghĩ của mình làm cho hoảng sợ, thầm mắng mình là háo sắc. Vội vàng cầm cái chăn mỏng đắp lên người Lâm Vân, rồi cầm mấy cái áo mang đi giặt.

Cháo đã nấu xong, nhưng Lâm Vân vẫn chưa tỉnh. Cam Dao có chút nôn nóng, ngơ ngác nhìn Lâm Vân, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Lâm Vân đã nói qua đừng đưa hắn tới bệnh viện. Vậy phải làm sao bây giờ?

Hơn nữa, hắn bị thương do súng, thật không tốt đi bệnh viện. Không biết hắn đắc tội với ai mà lại bị súng bắn vào người. Viên đạn này nếu thấp hơn một chút, phỏng chừng cái mạng nhỏ của hắn cũng không bảo vệ được. Không phải hắn đi Liêu Ninh sao? Vì sao lại bị súng bắn? Chẳng lẽ gặp bọn cướp rồi? Nhưng cho dù gặp cướp, vì sao hắn không muốn đi bệnh viện?

T.R.U.YỆ.N ..ĐƯỢC C.OPY TẠI 4VN

Sắc mặt của Lâm Vân trắng bệch,lông mày có chút nhăn lại, có phải hắn đang suy nghĩ cái gì đó không? Nàng chợt phát hiện trên mặt của Lâm Vân không nổi tí mụn nào, kể cả ở góc tai và hai bên thái dương cũng bóng loáng. Khuôn mặt không phải là tuấn mỹ, nhưng góc cạnh rất rõ ràng, giống như đao vót vậy.

Hương vị tươi mát nhàn nhạt phát ra từ người hắn, khiến Cam Dao lại một lần nữa tán thường. Thật là một nam tử hoàn mỹ. Không anh tuấn nhưng hoàn mỹ. Nếu như không phải hôm nay có thể nhìn hắn ở cự ly gần như vậy, có lẽ sẽ không biết vẻ đẹp của hắn. May mà nhìn từ xa, hắn không phải rất anh tuấn. Nếu như lại có chút anh tuấn, quả thực sẽ khiến người thấy người yêu.

. . Đ.ƯỢC C..OPY TẠI 4VN

Nhưng chớp mắt lại nhớ tới Lâm Vân còn đang hôn mê, không khỏi có chút bối rối.

Trước khi hôn mê, Lâm Vân giống như gặp được Cam Dao, tâm thần mới buông lỏng, triệt để ngất đi.

….

Hắn gặp lại Thanh Thanh, lại gặp Hàn Vũ Tích. Hắn nắm tay hai người, đi dạo trên một ngọn núi đầy hoa sơn trà.

/TRU//YỆ/N ĐƯ/Ợ//C C/OPY TẠI 4VN

- Lâm Vân, đừng rời xa em. Vì sao anh không trở lại? Không phải anh nói muốn kết hôn với em sao? Có phải anh đã quên em rồi không? Em biết anh sẽ không quên em, nhưng chính là, anh đã lâu không có trở về. Em rất nhớ anh, em chờ anh, chờ anh…

Thanh Thanh nói xong, dần dần buông tay Lâm Vân ra, chậm rãi biến mất ở trong rừng hoa sơn trà…

- Đừng đi, Thanh Thanh, không phải anh đã trở về rồi sao, em đừng đi…

Lâm Vân nhìn thấy Thanh Thanh biến mất, vội vàng kêu lên. Hắn muốn giơ tay kéo lại nàng, nhưng cánh tay như có sức nặng ngàn cân, cố gắng thế nào cũng không nhấc lên nổi.

- Thanh Thanh đi rồi, nàng không tin anh. Vũ Tích, em cũng đừng rời bỏ anh, ở lại với anh, chúng ta cùng nhau đi tìm Thanh Thanh.

Lâm Vân khẩn trương bắt lấy tay của Hàn Vũ Tích, tràn đầy chờ đợi nhìn nàng.

TRU.Y..ỆN .ĐƯỢ.C CO.PY TẠI 4VN

- Anh đã có vợ, còn dẫn theo tôi làm gì? Anh gạt tôi…Tôi không thích anh, tôi không thích người điên khùng, tôi không thích bộ dáng ăn cơm của anh. Vòng cổ anh tặng tôi, tôi đã ném đi rồi. Tôi cũng muốn rời đi, anh không cần phải đi tìm tôi….

Hàn Vũ Tích nói xong, đẩy tay của Lâm Vân ra, giống như Thanh Thanh, biến mất trong rừng hoa sơn trà.

- Đừng đi… Vũ Tích, đừng đi, Thanh Thanh…

Lâm Vân điên cuồng gọi, nhưng hắn cảm thấy thanh âm của mình càng ngày càng nhỏ.

Cam Dao ngồi ở bên cạnh Lâm Vân, trong lòng rất sốt ruột. Lông mày của của Lâm Vân càng ngày càng nhăn lại, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Trong miệng còn kêu lên gì đó, giống như tên của hai cô gái, “Vũ Tích?”, “Thanh Thanh?”. Cam Dao liền suy nghĩ, hai người kia có liên hệ gì với hắn? Cho dù hôn mê, hắn vẫn nhớ mãi không quên.

Cam Dao cẩn thẩn lau mồ hôi trên trán của Lâm Vân. Môt lúc sau mồ hôi ngừng chảy, nhưng cái trán lại nóng như lửa, vừa sờ lên, rõ ràng phỏng tay.

TRUY..Ệ.N ĐƯ..ỢC ..C.OPY TẠI 4VN

Cam Dao càng thêm luống cuống. Phát sốt nàng đã gặp rất nhiều, nhưng lại chưa từng gặp qua một người đổ mồ hôi xong, trán lại nóng bừng như vậy. Không được, vô luận như thế nào cũng phải đưa hắn tới bệnh viện.

- Lâm Vân, thực xin lỗi, em muốn đưa anh tới bệnh viện, anh cố chịu đựng nhé.

Nước mắt của Cam Dao đều chảy, một cảm giác bất lực xuất hiện. Cho dù Lâm Vân bị bắt đi, nàng cũng muốn đưa Lâm Vân tới bệnh viện. Bằng không ở lại nơi này chỉ có chờ chết.

Lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện cho xe cứu thương.

TR/U/YỆN //ĐƯ/ỢC /COPY TẠI 4VN

- Cam Dao…

Đang chuẩn bị gọi điện thoại, thì phát hiện Lâm Vân đã tỉnh lại, gọi nàng một câu. Cam Dao liền tranh thủ thời gian bỏ điện thoại xuống.

- Lâm Vân, anh đã tỉnh rồi à. Hiện tại em muốn đưa anh tới bệnh viện. Đầu anh rất nóng, nếu tiếp tục lưu lại đây, sẽ có nguy hiểm về tính mạng.

Cam Dao vội vàng ngăn lại cử động của Lâm Vân.

- Không, không thể đi bệnh viện, đưa anh tới phòng của anh, anh sẽ tự mình xử lý.

Lâm Vân nói xong, nhắm mắt lại, giống như đã dùng hết sức nói ra câu này.

- Phòng của anh? Đã bị như vậy anh còn muốn về nhà?

Cam Dao tưởng Lâm Vân bị sốt nên hồ đồ.

- Phòng của anh ở bên cạnh phòng em.

Lâm Vân nói xong lại nhắm mắt lại.

- A, anh chính là Tiểu Lâm, cùng phòng với em? Anh…

Cam Dao bị lời này của Lâm Vân khiến cho sửng sốt. Thật không ngờ, vị Tiểu Lâm thần bí kia hóa ra chính là Lâm quản lý.

- Không được, tình hình hiện tại của anh rất xấu, anh phải đi bệnh viện.

Cam Dao phục hồi tinh thần, chối bỏ ý kiến của Lâm Vân.

- Đi bệnh viện, anh chỉ có con đường chết….Em giúp anh…Dắt anh tới phòng của anh là có thể sống…Cái khóa ở trong túi ba lô.

Lâm Vân nói xong, vô lực tựa trên cánh tay của Cam Dao.

TR/U//YỆN //Đ/ƯỢC //C/OPY TẠI 4VN

Cam Dao thấy Lâm Vân một mực muốn về phòng mình, tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng nếu hắn đã nói trở về phòng có thể sống, thì đành phải tìm cái chìa khóa, mở phòng của Lâm Vân ra.

Nàng đã nghĩ tới rất nhiều khả năng về người bạn cùng phòng kia. Nhưng không nghĩ tới, lại trong hoàn cảnh như vậy gặp hắn, còn phải cõng hắn tới gian phòng của hắn.

Lâm Vân nằm ở trên lưng Cam Dao, tuy chỉ là một đoạn đường ngắn. Nhưng bởi vì Cam Dao đổ mồ hôi, từng đợt mùi thơm của thiếu nữ xông vào mũi, khiến Lâm Vân hơi có chút choáng váng. Bị thương thật không tồi a, được mỹ nữ cõng trên lưng. Ai, lúc trước mình té xỉu ở chỗ cách nhà trọ không xa, nhưng cũng không phải rất gần. Thực không biết một cô gái như Cam Dao, làm sao có thể cõng mình trở về.

T..R.U.YỆN .ĐƯ..ỢC. CO.PY TẠI 4VN

Lúc Lâm Vân hôn mê, Cam Dao cũng trở về cũng không cảm thấy cái gì. Nhưng hiện tại Lâm Vân đã tình, cõng hắn trên người khiến cho Cam Dao đỏ bừng mặt. Hơn nữa, vết máu trên người của hắn đã được lau sạch, loại hương vị tươi mát dễ ngửi, càng làm cho mặt nàng hồng hơn. Cũng may hai gian phòng chỉ cách nhau vài chục bước.

Hiện tại Lâm Vân rất cảm kích Cam Dao. Nếu như không phải gặp được Cam Dao, mà là bị người khác trông thấy,vậy thì mình coi như xong đời. Một người trúng đạn, ngã vào ven đường, rất dễ bị người ta hoài nghi. Cho nên có thể nói, mình thiếu nợ Cam Dao một mạng.

TR.UY..ỆN ĐƯ..ỢC C.OPY TẠI 4VN

- Tốt lắm, em đi ra ngoài đi..Anh muốn chữa thương.

Cam Dao cẩn thận đặt Lâm Vân lên giường, Lâm Vân liền bảo nàng đi ra ngoài chờ.

- Như vậy sao được? Anh còn đang phát sốt, em không thể đi ngoài, em muốn giúp anh. Mà anh còn biết chữa thương sao? Chẳng lẽ anh là cao thủ nội công, có thể tự chữa thương?

Cam Dao lập tức bác bỏ đề nghị hoang đường của Lâm Vân. Mình không đưa hắn tới bệnh viện đã là không đúng. Hiện tại lại để cho một người phát sốt lợi hại như vậy ở một mình, chỉ càng thêm lo lắng.

- Không sai...Anh là cao thủ…Nội công. Anh muốn cởi hết quần áo trên người chữa thương. Nếu…Em không quan tâm, thì cứ đợi ở chỗ này…Cũng không có vấn đề gì.

Lâm Vân chỉ là muốn Cam Dao mau chóng rời đi mà thôi. Nói chuyện mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng vẫn phài đứt quãng nói ra.

- Lưu manh…

Cam Dao lập tức đi ra căn phòng của Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, người này bị bệnh nặng muốn chết, còn nói những lời lưu manh như vậy, chết cũng đáng đời.

T.R.UY.ỆN. ĐƯỢ..C CO.PY TẠI 4VN

Chẳng lẽ hắn thực sự có thể dùng nội công chữa thương? Cam Dao đột nhiên có chút dao động. Nàng nghe nói có một số thế gia cổ võ có thể có nội công. Chẳng lẽ Lâm Vân cũng có?

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

## 82. Chương 83: Chữa Thương

## 83. Chương 84: Em Quên Chìa Khóa

- Tiểu Cam, cháu…A, không có chuyện gì, buổi tối bác lại đến. Còn có, buổi tối dù có sốt ruột thế nào cũng nên đóng cửa lại nhé. Bác đi đây.

Bác gái chủ nhà nói xong, liền vội vàng rời đi, tiện tay đóng cửa lại..

TR..UY.ỆN Đ..ƯỢC.. COP.Y TẠI 4VN

Cam Dao đứng sững sờ ở đó, thật lâu sau mới phản ứng. Cái này xong rồi, nhất định bác gái chủ nhà cho rằng tối hôm qua mình và Lâm Vân ngủ với nhau. Còn có, máu của Lâm Vân dính trên chăn thì bị bác gái chủ nhà hiểu lầm sang hàm nghĩa khác. Sắc mặt của Cam Dao lập tức đỏ bừng như cà chua.

/T/RU/Y//ỆN ĐƯỢ//C/ COP/Y TẠI 4VN

Không được, mình phải giải thích hiểu lầm cho bác chủ nhà. Cam Dao vừa muốn đi ra ngoài, lại ngây ngẩn cả người, mình nên giải thích với bác ấy như thế nào? Loại chuyện này cũng có thể giải thích sao? Không thể nói chuyện hắn bị trúng đạn được.

.TR.UY.ỆN .ĐƯỢC ..COP.Y TẠI 4VN

Vội vã đẩy cửa phòng của Lâm Vân:

- Lát nữa đưa chăn cho em thì sẽ chết à…

Cam Dao không nói hết lời, lại phanh một tiếng, đóng cửa lại, chạy về phòng của mình.

TR/U/Y/ỆN ĐƯ//Ợ//C /OPY/ T/ẠI 4VN

Nàng thật không ngờ, khi đi vào lại nhìn thấy Lâm Vân chỉ mặc một cái quần lót xuống giường. Phía trước căng phồng khiến Cam Dao mặt đỏ tới mang tai.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Lâm Vân thầm mắng thật là không may. Hắn đang định cởi quần áo để đi vào phòng tắm tắm rửa. Không ngờ mình vừa mới cởi cái quần, Cam Dao lại lần nữa xông vào. Xem ra hai người ở chung một phòng nhỏ như vậy, thật không thuận tiện a. Cứ phải lo lắng khóa cửa lại. Mà cô nàng Cam Dao này thật là, lần nào cũng không gõ cửa liền xông vào.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Bác gái chủ nhà vội vàng xuống tầng, trong lòng tự nhủ, mình đến không đúng lúc. Bà ấy có chút bất ngờ, Cam Dao nhìn bề ngoài thành thật như vậy, vì sao ở vấn đề nam nữ lại không chịu được. Hai người mới quen biết không lâu a, vậy đã lên giường rồi.

Nhớ tới lúc Tiểu Lâm mới đến, cô nàng Cam Dao còn sống chết không cho hắn ở lại. Vậy mà mới vài ngày, mà đã ân ái với nhau rồi. Ai, con gái ngày nay thật là buông thả a. Ngay cả Cam Dao nhìn như bảo thủ, cũng không ngoại lệ.

Hiện tại Cam Dao rất buồn bực, thầm nhủ hôm nay thật là đen đủi. Chỉ phải thở dài, thu thập vài thứ, xách túi xách đi làm. Ngay cả lời chào hỏi với Lâm Vân cũng lười nói. Trong nội tâm, đã không còn hảo cảm với vị Lâm quản lý hại mình này.

Lâm Vân nghe thấy tiếng Cam Dao mở cửa đi ra ngoài, vội vàng đi tới phòng tắm tắm rửa, giặt quần áo. Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mới cảm giác thoải mái hơn. Buổi sáng lại tu luyện một lúc, cảm thấy vết thương đã tốt hơn, đoán chừng một tuần là lành lặn như cũ.

Nhìn đồng hồ thì đã hơn 10h, Lâm Vân đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì đó.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.

Lâm Vân mở cửa, trông thấy bác gái chủ nhà bưng tới một cái bát sứ lớn, rồi nói:

- Tiểu Lâm, đây là bát canh thịt trâu hầm cách thủy, bác mới làm buổi sáng, cháu uống nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Buổi tối Tiểu Cam trở về, cũng cho nó uống. Bác còn nấu nhiều lắm. Tiểu Cam là cô nương tốt, đừng đối xử phụ bạc với nó.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Bác gái chủ nhà nói xong, liền uốn éo cái mông đi xuống tầng, động tác như hành vân lưu thủy.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

- A bác, vì sao bác biết ngày hôm qua…

Lâm Vân còn chưa nói hết lời.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Thì thanh âm của bác gái chủ nhà truyền tới:

- Bác là người từng trải, việc này không có gì phải xấu hổ. Chỉ là nên đối xử tốt với Tiểu Cam, nàng thật sự là cô gái tốt.

Nói xong, liền đi xa.

Lâm Vân nâng bát canh to tướng, trong lòng tự nhủ, hôm nay bác gái bị sao vậy? Vì sao bà ấy biết mình bị thương, mà cho mình bát canh hầm? Vì sao phải bảo ta đối xử tốt với Tiểu Cam? Còn nói là bà ấy là người từng trải, chẳng lẽ bà ấy cũng đã từng bị thương như vậy? Thật là khó hiểu. Thôi mặc kệ bà ấy. Tuy nhiên, bác gái chủ nhà làm người cũng không tệ lắm.

Bát canh này nấu khá ngon, Lâm Vân uống hết liền cảm giác tốt hơn rất nhiều. Uống xong bát canh, Lâm Vân cũng lười đi ra ngoài ăn cơm, tiếp tục tu luyện. Hiện tại thân thể tuy bị thương, nhưng không còn đáng ngại. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thực lực của mình còn chưa đủ.

Hôm qua, nếu không phải mình âm thầm tính kế, chỉ sợ đã mất mạng trong tay của tên ninja kia. Thậm chí mình có thể bị thương nặng hơn.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Không tu thành một sao, cho dù còn chưa phát hiện có người Tu Chân ở nơi này, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Huống chí, mình không có chỗ nào dựa vào. Những người nhu Diệp bí thư mà mình quen biết kia, hoặc là người bằng hữu Lục Dược, họ đều có tổ chức riêng của mình. Nếu như mình là người bình thường, cũng không có khả năng quen biết những người bằng hữu như vậy. TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Vị Diệp Sở Thạch, Diệp lão ca kia cũng là một người trọng tình trọng nghĩa. Nhưng một khi việc của mình ảnh hưởng tới ích lợi của gia tộc ông ta, có thể tưởng tượng, cho dù quan hệ cá nhân có tốt đến thế nào đi chăng nữa, phỏng chừng ông ta cũng đứng bên gia tộc của ông ta.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Vô luận là ai, chỉ cần mình xúc động tới lợi ích của gia tộc hoặc lợi ích của bản thân người đó, họ chắc chắn sẽ không giúp. Cho nên, dựa vào mình vẫn là tốt nhất. Mà cho dù mình xung đột với các thế lực khác, giống như bọn người đuổi giết mình kia, mình có thể dựa vào Diệp gia hay lão Yêu không?

Không nói bọn họ có hay không trợ giúp mình, dù là bọn họ nguyện ý giúp đỡ đi chăng nữa, chẳng lẽ gia tộc của bọn họ không có quan hệ gì tới tổ chức đuổi giết mình? Nếu có quan hệ, khả năng lớn nhất, là bọn họ không giúp ai cả? Bọn họ sẽ không vì mình, mà đem cả gia tộc đối chọi với các thế lực khác.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Cho nên mới nói, tăng thực lực của bản thân là chuyện quan trọng nhất. Lâm Vân dùng cả ngày hôm nay để tu luyện, không đi đâu cả. Từ từ hấp thụ linh khí mỏng manh xung quanh để tạo Tinh Hồn. Cũng may Tinh Hồn không có bị ảnh hưởng bởi vết thương. Việc hình thành Tinh Hồn rất là trọng yếu. Lâm Vân chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, không dám có chút vội vàng xao động.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Hôm nay Cam Dao đi làm sớm, nhưng tâm tình không ổn định. Việc xảy ra vào buổi sáng không ngừng xuất hiện trong đầu nàng, khiến nàng suýt nữa tính sai một danh mục. Tuy buổi sáng nhìn thấy tinh thần của Lâm Vân đã tốt, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng. Hơn nữa còn chuyện mình muốn tuyển thêm người, bởi vì hắn bị thương, mà chưa đề cập tới.

Sau khi tan việc, Cam Dao vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng. Vô luận là nhìn thấy bác gái chủ nhà, hay là đối mặt với Lâm Vân, Cam Dao đều không muốn.

Nhưng vì còn lo lắng, không biết Lâm Vân có biến chứng gì không. Cho nên vừa tan tầm, Cam Dao vẫn vội vã trở về nhà trọ. Trên đường thuận tiện mua thức ăn.

Lâm Vân bị tiếng gõ cửa làm bừng tỉnh. Bởi vì chìm đắm trong tu luyên, thật không ngờ nhoáng cái đã qua mấy tiếng đồng hồ. Đứng lên, cảm giác trạng thái tinh thần không tệ lắm. Miệng vết thương trên bả vai chỉ còn chút đau đớn.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Lúc mở cửa, thì trông thấy Cam Dao bưng theo một bát sứ, bên chân còn để mấy món thức ăn, đứng chờ hắn mở cửa.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

- Em có chìa khóa, vì sao còn phải gõ cửa?

Lâm Vân buồn bực nhìn Cam Dao, có chìa khóa còn cố ý bắt mình mở cửa.

- A, em quên mang theo chìa khóa.

Cam Dao nói xong, mặt liền đỏ. Trong lòng nói, mình cần gì phải gõ cửa, cứ mở ra là được.

- Bát canh có phải bác gái chủ nhà cho không?

Lâm Vân nhìn bát canh trong tay Cam Dao.

- Ừ.

- Canh này uống khá ngon, buổi sáng anh cũng được bác ấy cho một bát. Bác gái chủ nhà thật là tốt a! Nấu canh còn không quên để dành cho bọn mình uống để bồi bổ thân thể.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào bát canh, trong lòng tự nhủ, hương vị của canh này không tệ.

Nghe Lâm Vân nói như vậy, tay Cam Dao run lên, suýt nữa làm rơi bát canh xuống đất, sắc mặt lần nữa đỏ bừng. Nàng liền mặc kệ Lâm Vân, đẩy bát canh cho Lâm Vân, rồi đi tới phòng của mình mở khóa cửa.

TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN TRUYỆN ĐƯỢC COPY TẠI 4VN

Lâm Vân bưng bát canh, nhìn Cam Dao lấy chìa khóa mở cửa, quả thực là trợn mắt há mồm. Hắn âm thầm nghĩ, cô gái này nói dối cũng thật quá kém a. Mới vừa rồi còn nói không có chìa khóa, đảo mắt cái đã lấy ra chìa khóa mở cửa.

Cam Dao mở cửa, đột nhiên nhớ tới lời nói dối vừa nãy của mình, vừa thẹn vừa vội. Lúc đi vào phòng, liền quăng cái túi lên giường, Ầm một tiếng, cửa phòng đã đóng chặt lại.

## 84. Chương 85: Nhổ Cỏ Phải Nhổ Tận Gốc

## 85. Chương 86: Phần Giang Nổi Sóng

Lý Gia thoáng cái chết năm cao thủ, ngay cả cao thủ đứng thứ hai của Lý gia, Yamada cũng chết. Tin tức này lập tức truyền khắp Phần Giang, thậm chí lan tới cả tỉnh Giang Nam. Không chỉ các đại gia tộc đều biết, mà các dân chúng bình thường cũng biết một hai.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Trên mọi tờ báo lớn nhỏ đều có đăng tải thông tin, cho dù Lý gia muốn an phận cũng không được.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Con cháu của Lâm gia bị người đánh tàn phế ở cửa nhà.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Ninja bí ẩn, lại bị vứt xác bên đường sắt.

- Ngay cả hai đTruyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vnại gia tộc cũng dám chọc giận, người thần bí kia là ai?

- Một trong những gia tộc giàu nhất thế giới, gia tộc Rodwell đột nhiên tới Phần Giang.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

…

Trong khoảng thời gian ngắn, cả thành phố Phần Giang đều trở thành tiêu điểm. Cơ hồ tất cả phóng viên cả nước đều chạy tới Phần Giang săn lùng tin tức. Hiện tại, lực lượng cảnh sát của Phần Giang đã không đủ dùng. Liên tiếp xuất hiện vài vụ án lớn, đều liên lụy tới hai quái vật khổng lồ là Lâm gia và Lý giá, Ngạn cục trưởng biết vị trí của mình đã xong rồi.

- Không nghĩ tới lần này Lý gia lại tổn thất thảm trọng như vậy, ngay cả Yamda cũng tử vong. Lý Hiếu Thành phải đau đầu rồi, ha ha. ‘Ngũ Thải Phỉ’, hừ, nếu dễ lấy ‘Ngũ Thải Phỉ’ như vậy, cũng không đợi Lý gia các ngươi đi làm. Không ngờ đứa con của Lý Hạc vốn bình thường rất khôn khéo, lần này lại lật thuyền trong mương.

Lâm Viễn Trọng chưa về kinh thành. Ông ta vẫn còn ở sơn trang Hoàn Hồ. Hiện tại, toàn bộ thành viên đời thứ hai của Lâm gia đều ngồi chỗ này.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Trọng thúc, chú cho rằng chuyện lần này của Lý gia có quan hệ tới ‘Ngũ Thải Phỉ’ sao?

Lâm Viễn Chương không nghĩ ra được nhiều như thế, chỉ cảm thấy có chút mơ hồ. Nhưng không phải ‘Ngũ Thải Phỉ’ đang ở trong tay của Tống gia sao, Lý gia còn đi đâu tìm nữa?

- Có lẽ Lý gia điều tra ra được lai lịch của ‘Ngũ Thải Phỉ’, sau đó là xảy ra vấn đề. Lâm gia chúng ta không cần quan tâm những điều này. Xế chiều hôm nay, ngươi đi bái phỏng Tống Duy Sơn thoáng cái. Về chuyện tiểu Khải bị thương, rất có thể liên quan tới người đã giết thủ hạ của Lý gia. Hiện tại chỉ âm thầm điều tra thôi. Một khi điều tra ra, không nên động thủ vội, phải nói cho ta trước.

Lâm Viễn Trọng nói xong, nhắm mắt lại không biết suy nghĩ cái gì?

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

….

Lý gia buồn bực, Lâm gia cẩn thận, chỉ riêng Tống gia ở Phần Giang là thu hoạch lớn nhất. Hiện tại Tống Duy Sơn chính đang ngồi bên trái của Tống Cách.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Không tồi, việc này Duy Sơn làm rất tốt. Tống gia chúng ta có cơ hội này hoàn toàn là do con nắm được. Thật sư là trời không diệt Tống gia ta a. Tốt, tốt, tốt…

Tống Cách liên tiếp vài chữ tốt.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Các thành viên ngồi đây của Tống gia cũng rất hưng phần. Lần này giao dịch với gia tộc Rodwell, những điều kiện và yêu cầu của Tống gia đều đưa ra khá nhiều. Nguyên bản, Tống gia suy nghĩ, nếu gia tộc Rodwell phản đối, có thể giảm xuống ba phần.

Nhưng khiến mọi người không nghĩ tới chính là, thời gian giao dịch với gia tộc Rodwell ở nhà hàng quốc tế Mỹ Châu rất ngắn ngủi. Những điều kiện và yêu cầu hợp tác kinh tế của Tống gia, đều được gia tộc Rodwell đồng ý. Một bản hợp đồng mất vài ngày chuẩn bị, chỉ trong vòng nửa ngày đã ký xong. Tống gia không khỏi thầm than, không hổ danh là một trong những gia tộc giàu có nhất thế giới.

Gia tộc Rodwell lưu lại mấy người để liên hệ với Tống gia, sau đó thì rời đi luôn vào buổi chiều. ‘Ngũ Thải Phỉ’ cũng được bọn họ mang theo.

Bởi vì Tống gia muốn hưng thịnh, nên ngay cẩ lão gia tử ở Yên Kinh, Tống Cách cùng đầy hưng phấn chạy tới Phần Giang. Có thể nói, một khi việc buôn bán với gia tộc Rodwll được triển khai, như vậy Tống gia có thể đạt tới vị trí đứng đầu trong các ngành chế dược, điện tử, thông tin của Hoa quốc.

- Lý gia lần này bị tổn thất nặng. Liên tục chết nhiều cao thủ như vậy, ngay cả Yamda cũng không thoát. Thực là đáng đời, ha ha.

Vẻ mặt của Tống Duy Hà có chút hả hê.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Duy Hà, làm người có thể đắc ý, nhưng không nên chủ quan. Tống gia chúng ta so với các gia tộc khác, vẫn còn là một gia tộc nhỏ. Dù trong này đều là người của gia tộc, nhưng những lời nói thừa cũng đừng nên nói ra. Duy Sơn, con nói xem Lý gia xảy ra chuyện gì.

Tống Cách Thấy biểu lộ của Tống Duy Hà, có chút không vui nhắc nhở.

- Vâng.

Tống Duy Hà nói xong, tranh thủ thời gian ngồi một bên, không dám nói thêm.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Phụ thân, con nghĩ chuyện này có quan hệ tới nhà chúng ta. Tiểu Lôi lấy được ‘Ngũ Thải Phỉ’ là nhờ một người xa lạ đưa cho. Lúc ấy Tiểu Lôi gặp người đó trên đường cái, liền gọi hắn. Ý của Tiểu Lôi lúc đó cũng chỉ là muốn hỏi hắn, xem có thể cung cấp một ít thông tin về nữ tặc hay không? Thật không ngờ, người kia rõ ràng ném cho Tiểu Lôi viên ‘Ngũ Thải Phỉ’.

- Theo như lời của Tiểu Lôi, người này không phải là kẻ có tiền. Nhưng vì sao hắn lại coi thường viên ‘Ngũ Thải Phỉ’ như vậy, hiện tại chúng ta không biết. Nhưng ‘Ngũ Thải Phỉ’ thực sự quá quan trọng với chúng ta, cho nên, cho dù có là bẫy rập, chúng ta cũng phải nhảy vào. Cũng may, hiện tại xem ra, người kia thực sự không để ‘Ngũ Thải Phỉ’ vào mắt.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Con đoán, rất có thể Lý gia biết được nguyên nhân xuất hiện viên ‘Ngũ Thải Phỉ’, mới phái người đi điều tra người kia. Kết quả là như bây giờ. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phán đoán của con mà thôi.

Tống Duy Sơn nói xong, nhìn nhìn phụ thân.

- A, lại có một người như vây? Nếu như lời con đoán là sự thật, người của Lý gia có lẽ chết trong tay của người này. Như vậy, người này thật đáng sợ. Những người khác thì ta không biết, nhưng riêng Yamada, y tuyệt đối là một nhân vật hung ác.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Nhưng người này có vẻ như không có ác ý gì với Tống gia chúng ta. Bằng không cũng sẽ không giao đem 'Ngũ Thải Thỉ' cho Tiểu Lôi. Vô luận như thế nào, hắn cũng là ân nhân của Tống gia. Cho nên, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu có ai ở đây tiết lộ, đừng trách ta không khách khí. Còn nữa, đừng đi điều tra người kia. Hắn có thể giết Yamada, thì hắn không phải là người mà chúng ta có thể động vào. Huống chi hắn còn là ân nhân của chúng ta, mọi người hiểu chưa?

Tống Cách nói xong, ném cái nhìn nghiêm khắc về phía các thành viên Tống gia.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Tất cả thành viên của Tống gia đều tỏ vẻ minh bạch. Chỉ có Tống Lôi là cúi đầu trầm tư. Trong lòng nàng tự nhủ, chẳng lẽ người trẻ tuổi kia lợi hại như vậy? Rõ ràng có thể giết chết cao thủ như Yamada? Nhưng nhớ tới động tác nhanh chóng bắt nữ tặc trên xe lửa kia, quả thật có khả năng.

Người này khiến mình rất xấu hổ, nhưng người này cũng đã cứu cả gia tộc mình. Tống Lôi không biết nên hận hắn hay là cảm kích hắn.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Gia gia, Lý gia Lý Hiếu Thành, Lâm gia Lâm Viễn Chương và chủ tịch tập đoàn Viễn Thành, Trương Viễn Thành tới chơi.

Tống Huy vội vàng đi vào nói.

- Ha ha, quả nhiên là những lào hồ ly. Gia tộc Rodwell chân trước vừa đi, những người này chân sau lại tới. Xem ra, kế tiếp vẫn còn khách khứa tới đây. Duy Sơn, con đi ra ngoài nói chuyện đi. Về phần cho họ chỗ tốt gì, ta nghĩ con cũng minh bạch.

Tròng mắt của Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vnTống Cách hơi híp, lộ ra một tia vui vẻ trào phúng.

## 86. Chương 87: Hương Vị Của Món Ăn Mẹ Nấu

Chương 87: Hương vị của món ăn mẹ nấu

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Hôm sau Trương Tuyền đọc được tin tức trên báo liền sợ ngây người. Chuyện này nàng là người biết rõ nhất. Hôm qua, năm người kia theo dõi Lâm Vân, nhưng hôm nay lại có tin tức năm người kia bị giết.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Trương Tuyền chỉ cảm thấy toàn thân phát run. Hung thủ chính là Lâm Vân sao? Hắn lợi hại như vậy sao? Hay là có ai khác làm? Hiện tại Lâm Vân thế nào rồi? Nếu như thực sự là Lâm Vân làm? Đột nhiên Trương Tuyền không dám suy đoán Lâm Vân là ai. Chẳng lẽ người vợ của hắn Hàn Vũ Tích, biết rõ Lâm Vân lợi hại như vậy?

Năm người này đâm hỏng xe của mình, hóa ra là người của Lý gia. Xe của mình còn đang sửa chửa, không biết Lý gia có thể tra ra mình không? Nếu như bọn họ tra ra mình, mình có nên khai ra Lâm Vân hay không?

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Trương Tuyền không còn tâm tư để làm việc khác, cũng không còn tâm tư để đi làm. Cả ngày hôm đó, nàng đều ở nhà miên man suy nghĩ.

Ngày hôm sau, nàng dứt khoát xin nghỉ một tuần, đi ra ngoài du lịch giải sầu.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

…

Theo như lời của Cam Dao, tình hình của công ty vẫn bình thường. Trên cơ bản, chuyện của công ty đều do Cam Dao phụ trách. Cam Dao phải phụ trách khá nhiều việc vụn vặt, cho nên rất vất vả.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Chấp nhận cho Cam Dao làm chủ mọi việc của công ty, Lâm Vân lần nữa đầu nhập vào tu luyện. Hắn chuẩn bị tu luyện một tuần rồi mới trở lại nhà xưởng, tiếp tục chế tạo máy móc.

Đã được sự đồng ý của Lâm quản lý, Cam Dao cũng không cần phải kiêng kỵ gì, dứt khoát tuyển mộ ba người. Hai người chuyên môn phụ trách tài chính mua bán của công ty, một người thì giúp mình xử lý các công việc vụn vặt. Có người hỗ trợ, chuyện của công ty đã được Cam Dao xử lý đâu ra đó.

Mặc dù rất không hài lòng với việc Lâm Vân tiêu tiền của công ty, nhưng bởi vì số tiền này là Lâm Vân xin được, nên cũng kệ hắn. Huống hồ, nhìn phong cách làm việc của vị Lâm quản lý này, có vẻ như không phải là người ham quyền lực. Cho nên cần gì phải vì mấy nghìn nguyên mà khiến hắn không vui, khiến cho kế hoạch của công ty mắc cạn? Nếu như vậy, mình cũng sẽ bị mất công tác.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Mỗi ngày Lâm Vân chỉ có tu luyện và tu luyện. Thậm chí việc nấu cơm đều giao cho Cam Dao về nấu. Bởi vì thấy Lâm Vân bị thương, nên Cam Dao không so đó với hắn. Nhưng nàng không chịu được ánh mắt mập mờ của bác gái chủ nhà. Thậm chí có mấy lần, nàng hận không thể giải thích với bác ấy mọi chuyên. Nhưng nghĩ lại, lại thôi. Những chuyện như vậy, nói ra cũng không ai tin.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Bác gái chủ nhà thì không thể không tán thưởng vận khí của Lâm Vân. Rõ ràng câu được một cô gái hiền lành, chịu khó như Cam Dao. Mỗi ngày chỉ việc ở trong nhà, không đi ra ngoài, muốn ăn cơm, thì có Cam Dao trở về nấu. Nếu không phải vì Lâm Vân trả tiền nhà rất sòng phẳng, không chừng bác gái đã có ấn tượng xấu với hắn.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Cam Dao dần dần cũng quen với sinh hoạt như vậy. Mỗi ngày trở về, đều mua một ít thức ăn, sau đó làm cơm tối, gọi Lâm Vân đi ra ăn cơm.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Lâm Vân đi ra ăn cơm, hai người ngồi một bàn vừa ăn cơm, vừa thuận miệng nói chuyện về công ty. Ăn xong, Lâm Vân lại đi vào phòng tu luyện. Tuy kỳ quái vì sao vị Lâm quản lý này suốt ngày ở trong phòng, nhưng nàng cũng không thích điều tra tư ẩn của người khác. Vài ngày đầu còn không thoải mái, nhưng về sau cũng quen dần.

Tuy Lâm Vân không cần nấu cơm, nhưng kỳ quái chính là, mỗi lần Cam Dao mua thức ăn về, đều là rau dưa, củ cải, rất ít mua thịt. Cho nên mỗi bữa ăn chỉ có ít đồ ăn mặn. Lâm Vân hỏi Cam Dao, thì nàng ấy nói mình không thích ăn thịt. Lâm Vân nghĩ thầm, có lẽ con gái thích ăn ít thịt, để bảo dưỡng thể hình, nên chẳng muốn hỏi thêm.

Chẳng mấy chốc đã qua năm ngày, vết thương của Lâm Vân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hơn nữa, quá trình hình thành Tinh Hồn tuy chậm, nhưng vẫn đủ để cho Lâm Vân hài lòng.Tuy nhiên, lúc khôi phục lại lực lượng Tinh Vân lại nhớ tới lần trước bị thương, vì sao không thể khôi phục như cũ.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Lâm Vân bắt đầu hoài nghi, không phải là mình tu luyện có vấn đề, mà là do linh khí ở đây không đủ.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Một tuần lễ ăn cơm chùa do Cam Dao nấu, trong lòng hắn vẫn có chút băn khoăn. Hơn nữa, bác gái chủ nhà còn nhìn mình với ánh mắt là lạ, Lâm Vân quyết định trước khi đi tới xưởng của lão Hàn, phải làm một bữa cơm cho Cam Dao. Coi như bày tỏ lòng cảm ơn Cam Dao đã vất vả nấu cơm cho mình.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Hôm nay bác gái chủ nhà mới thấy Lâm Vân đi ra ngoài mua rất nhiều thức ăn về. Trong lòng tự nhủ, anh chàng Tiểu Lâm này còn có lương tâm. Nhưng không biết hắn có thể nấu cơm hay không.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Hôm nay Cam Dao vẫn như cũ mua một ít thức ăn trở về phòng trọ. Vừa mở cửa thì thấy Lâm Vân ngồi ở bàn ăn, trên mặt bàn đã có bốn món ăn và một bát canh. Thoạt nhìn rất tinh sảo, khiến nàng có chút sững sờ.

- Cam mỹ nữ đã trở lại, vất vả rồi, mau tới ăn cơm. Hôm nay anh cố ý làm mấy món này, để cảm ơn em đã chiếu cố anh gần đây.

Lâm Vân thấy Cam Dao mở cửa đi vào, liền đứng lên vừa cười vừa nói.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Những món này, là do anh làm?

Cam Dao nhìn mấy món thức ăn còn tinh sảo hơn cả mình làm, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nói thật, nàng hông tin Lâm Vân có thể làm ra được những món ăn tinh mỹ như vậy.

- Đúng vậy, cả tuần nay em đều nấu cơm cho anh ăn, hôm nay anh cố ý làm một bữa cơm cảm ơn em. Xin mời.

Lâm Vân nói xong, kéo một cái ghế để cho Cam Dao ngồi.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Cam Dao nhìn bộ dáng ân cần của Lâm Vân, mới biết hắn không quên mỗi ngày mình vất vả nấu cơm cho hắn. Trong lòng có chút an ủi, tranh thủ đi rửa mặt, rồi mới ngồi vào bàn ăn.

Nhìn vài món ăn tinh sảo trước mặt, Cam Dao liền ngón trỏ đại động. Gắp mấy sợi rau xào, để vào miệng. Thật là ngon a! Nhịn không được gắp thêm vài đũa, quả thật là rất ngon!

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Kinh ngạc nhìn thức ăn trên bàn, nàng bỗng nhớ tới những món mà mẹ nàng nấu, hương vị lại có chút giống hệt. Chính là, bao nhiêu năm rồi nàng không có ăn thức ăn do mẹ nấu? Bao nhiêu năm rồi, không có ai nấu ăn cho mình ăn?

Một năm, hai năm, ba năm... Rõ ràng đã năm năm. Mình rời nhà từ năm 18 tuổi, năm năm trôi qua, không kể những thức ăn ăn ở công ty, hay là tùy tiện ăn ở bên ngoài, đây là lần đầu có người nấu cho mình một bữa cơm như vậy. Mà nàng cũng rất ít khi nấu cơm ở nhà. Chỉ vì một tuần này, Lâm Vân dưỡng thương, nàng mới trở về nấu cho hắn ăn.

Năm năm trước, mình học đại học năm thứ nhất, phụ thân bị tai nạn trong khi làm việc, cả người tê liệt. Số tiền mà công trường bồi thường còn không đủ cho phụ thân chữa bệnh. Mẫu thân chỉ còn cách nghỉ việc ở nhà máy may, trở về chiếu cố phụ thân. Cam Dao cũng tạm thời nghỉ học, đi ra ngoài làm việc, kiếm tiền cho phụ thân chữa bệnh. Ba năm trước đây, phụ thân qua đời, để lại ba mẹ con nàng.

Tuy mẫu thân không nói cho mình biết, nhưng nàng nghe được các hàng xóm thảo luận, mới biết được phụ thân chết là do tự sát. Phụ thân tự sát vì không muốn liên lụy tới mẹ con các nàng mà thôi. Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân cũng ốm đau, nằm trên giường không dậy nổi.

Cam Dao đành phải để em gái mình ở lại chiếu cố mẫu thân, còn mình thì ở thành phố lớn, liều mạng kiếm tiền. Nhưng cho dù như vậy, tiền nợ càng ngày càng nhiều. Nếu không phải mình đã dặn dò qua em gái trông nom cẩn thận, không chừng mẹ của mình cũng đã theo gót phụ thân.

Lần nữa ăn vào món rau xào ngon như vậy, ngon như mẹ mình nấu vậy. Cam Dao lại gắp thêm rau xào, nhẹ nhàng bỏ vào miệng, nhai nuốt. Hương vị xa xôi từ thức ăn của mẹ nấu, rõ ràng đang ở trong miệng của mình. Nghĩ tới em gái, nghĩ tới mẹ, đôi mắt của Cam Dao dần dần mơ hồ. Nước mắt liền không ngừng rơi vào trong bát cơm.

Đã lâu mình không có trở về, không biết mẹ và em gái như thế nào rồi.

## 87. Chương 88: Khởi Công Kế Hoạch

## 88. Chương 89: Tăng Lương

Cam dao có chút kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Không biết vì sao hắn đột nhiên lại hỏi về tiền lương. Nhưng nàng vẫn trả lời vấn đề của Lâm Vân:

- Tôn Khởi Bình, 2600 nguyên. Hồ Thanh, 1800 nguyên. Kỷ Lam, 2300 nguyên. Em là 2200 nguyên. Còn tiền lương của Lâm quản lý là do công ty Phần Giang trả.

Lâm Vân nghe xong trầm ngâm một lát nói:

- Từ nay về sau, tiền lương của mọi người đều tăng thêm một khoản. Bắt đầu luôn từ tháng này, vẫn do Cam Dao quản lý.

- Tăng bao nhiều?

Mấy người ngồi đây nghe thấy là tăng lương, đều rất là hưng phấn. Bởi vì Cam Dao là người quản lý tiền lương, nên nàng hỏi luôn.

- Ừ, hiện tại mới chỉ là giai đoạn đầu, tài chính của công ty cần được đầu nhập nhiều hạng mục. Cho nên chỉ tăng một ít thôi, mọi người cố gắng làm việc, về sau sẽ tiếp tục tăng thêm…

Trong đầu Lâm Vân đang tính toán nên tăng bao nhiêu mới phù hợp.

Mọi người nghe nói chỉ tăng ít, hơi có chút thất vọng. Tuy nhiên, tăng một ít còn hơn không tăng đồng nào. Bình thường, ngẫu nhiêu cũng có lúc tăng lương, chỉ là một năm xảy ra một lần mà thôi. Mà tăng lên nhiều lắm chỉ vài chục nguyên tới mấy trăm nguyên mà thôi. Tăng ngoài một trăm, coi như là không sai.

- Tạm thời tiền lương của mỗi người sẽ tăng gấp đôi. Đến khi sản phẩm của chúng ta đưa ra thị trường thì lại thêm.

Lâm Vân lo lắng nửa ngày, liền đưa ra quyết định này.

- Cái gì?

Vài người ở đây đều sững sờ. Có chuyện tăng tiền lương như vậy?

- Lâm quản lý?

Cam Dao còn tưởng rằng lâm Vân không biết giá trị thị trường. Tuy tiền lương tăng gấp đôi, nàng cũng rất cao hứng. Nhưng nếu Lâm quản vì không biết giá trị thị trường mà đưa ra quyết định đó, thì chính là hại hắn. Huống hồ, tăng lương chỉ là tăng một số tiền mà thôi, có ai như hắn, tăng gấp đôi lên đâu.

Thấy biểu lộ chần chờ của Cam Dao, Lâm Vân lập tức minh bạch. Lần này mình tăng lương có vẻ hơi nhiều. Phỏng chừng nàng lo lắng mình nên mới như vậy. Nhưng hắn cảm thấy, tiền lương ba, bốn ngàn nguyên cũng không phải là cao a.

Khoát tay ngăn mọi người lên tiếng

- Cứ quyết định như vậy đi, từ nay về sau, tiền lương và tiền thưởng sẽ dựa vào thành tích của mỗi người.

Mọi người thấy Lâm quản lý thực sự tăng tiền lương lên gấp đôi, có ai lại mất hứng? Hồ Thanh thậm chí nghĩ mình là một nhân tài, vì đã đưa ra quyết định chính xác.

- Cam Dao, em chuẩn bị cho anh một chi phiếu ba trăm nghìn nguyên, anh muốn dùng số tiền đó để làm tiền đặt cọc mua máy móc.

Lâm Vân thấy mọi chuyện đã phân phó xong, yêu cầu Cam Dao chuẩn bị chi phiếu. Tờ chi phiếu này chính là chuẩn bị đưa cho lão Hàn. Dù sao ông ấy cũng đã giúp mình không ít.

Cam Dao rất nhanh đưa chi phiếu tới. Lúc này Lâm Vân mới phát hiện, tên chủ chi phiếu chính là mình.

- A, do khi anh đến, người bảo hộ của công ty đã rời đi. Cho nên em chỉ phải dựa theo ý tứ của Đường tổng, coi anh như người bảo hộ hiện tại của công ty.

Cam Dao thấy Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn mình, vội vàng giải thích. Chuyện này nàng vốn định nói sớm cho hắn, nhưng lại quên mất.

- Đã như vậy, làm người bảo hộ cũng không sao.

Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, chắc chắn đây không phải là ý của Đường Tử Yên, mà là ý của Tô Tịnh Như. Chỉ có nàng ấy mới có quyền cho phép Cam Dao làm như vậy.

- Lâm quản lý, hôm nay anh có trở về phòng trọ không?

Cam Dao đưa chi phiếu cho Lâm Vân, không biết vì sao đột nhiên hỏi câu này. Có thể vì nàng lo lắng cho Lâm Vân, hoặc bởi vì những món ăn mà Lâm Vân nấu? Đến chính nàng cũng không rõ ràng lắm.

- A, hiện tại anh vẫn còn chút việc bận, chưa về được.

Lâm Vân cầm lấy chi phiếu, thuận miệng trả lời Cam Dao.

Lâm Vân nhận được chi phiếu, liền mang theo Kỷ Lam về tới nhà xưởng của Hàn Phúc Nguyên. Kỷ Lam thấy Lâm Vân rõ ràng ở nhà máy này tự tay gia cố máy móc, trong lòng rất là kinh ngạc. Nhưng gia cố máy móc đâu cần một mực ở chỗ này? Chẳng lẽ còn muốn giám sát sao? Tuy nhiên, Kỷ Lam sẽ không hỏi những điều mà không cần hỏi.

Lâm Vân giao ba cỗ máy xử lý lá trúc ngọt cho Kỷ Lam. Lại lấy một chồng giấy thuyết minh đưa cho nàng. Rồi nói cho nàng ấy biết, ngày mai mình sẽ tới nhà máy sản xuất trang phục của công ty hướng dẫn nàng sử dụng.

- Lâm quản lý, đây là những máy móc gì?

Kỷ Lam thấy ngay cả cái tên máy, Lâm Vân cũng không nói, chỉ đành phải hỏi.

- Ừ, cứ gọi nói là Áp Diệp Cơ (Máy ép lá) là được. Hẹn ngày mai gặp lại.

Lâm Vân nói xong, lại nhờ Hàn Phúc Nguyên thuê xe tải, trợ giúp Kỷ Lam chở chỗ máy móc này trở về nhà máy sản xuất trang phục Hồng Tường.

Thấy máy sản xuất cuối cùng cũng được chuyển đi, Hàn Phúc Nguyên rốt cuộc không nhịn được hỏi:

- Lâm lão đệ, ngươi chế tạo những cái máy này để làm gì? Ta thấy ba chiếc máy đều được thiết kế khác nhau. Chẳng lẽ là để sản xuất quần áo sao?

- Ba cái máy vừa chở đi kia chỉ là để xử lý một loại nguyên liệu mà thôi. Ngoại trừ dùng để xử lý nguyên liệu sẩn xuất trang phục, nó còn có thể làm được những việc khác. Những điều này ta đều có bản thuyết minh. Đến lúc đó cũng cho Hàn lão ca một phần. A, tờ chi phiếu này, Hàn lão ca nhận đi.

Lâm Vân rất là cảm kích Hàn Phúc Nguyên. Có thể nói, không có ông ấy hỗ trợ, mình cũng không thể làm tốt được mấy cỗ mày này.

Hàn Phúc Nguyên vội vàng từ chối. Nhưng Lâm Vân vẫn nhất quyết muốn ông ta nhận lấy. Tuy mình đã dạy cho Hàn Phúc Nguyên rất nhiều kiến thức, nhưng những kiến thức này, hắn chỉ coi là bình thường. Có lẽ, kiến thức mà hắn dạy, đối với Hàn Phúc Nguyên mà nói, vô cùng quý báu. Nhưng Lâm Vân không muốn người ta chịu quá nhiều thiệt thòi. Mặc dù Hàn Phúc Nguyên đã chiếm được từ hắn rất nhiều thứ quý giá.

Không từ chối được, Hàn Phúc Nguyên đành phải nhận tờ chi phiếu. Tuy nhiên, ông ta quyết định tìm một cơ hội nào đó, trả lại cho Lâm Vân. Dù sao, những người mình liên lạc toàn là bằng hữu cũ, cũng không tốn kém bao nhiêu. Tốn kém nhiều nhất chỉ là thiết bị trong nhà xưởng và một ít tài liệu mà thôi.

- Hàn lão ca, ta chế tạo những thứ này, ngươi có thể tự mình nghiên cứu, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Tuy những vật này truyền ra ngoài, không có ảnh hưởng xấu gì tới ngươi. Nhưng lại có khả năng gây phiền toái cho ta. Hàn lão ca cũng biết ta không phải là người thích phiền toái. Vạn nhất, nếu có người hỏi tới, ngươi cứ nói là do mình làm. Hàn lão ca thấy thế nào?

Mặc dù Lâm Vân biết Hàn Phúc Nguyên sẽ không tùy tiện tiết lộ những tư liệu kỹ thuật này ra ngoài, nhưng vẫn cẩn thận nhắc nhở ông ta.

- Lâm lão đệ yên tâm, ta sẽ chú ý.

Hàn Phúc Nguyên làm gia công máy móc nhiều năm như vậy, đương nhiên biết giá trị của những thứ Lâm Vân chế tạo.

Qua thời gian dài đi theo Lâm Vân học tập rất nhiều tri thức từ máy móc, điện tử, thậm chí một ít kiến thức vụn vặt gì đó, trong nội tâm của ông ta, đã coi Lâm Vân như thần nhân. Sống đã lâu như vậy, nhưng ông ta còn chưa từng gặp ai có nhiều kiến thức như hắn. Biết nhiều còn chưa tính, về thực hành hắn cũng là chuyên gia trong chuyên gia.

Lâm Vân nhờ Hàn Phúc Nguyên hỗ trợ thêm vài việc. Còn mình thì tiếp tục bắt tay vào chế tạo tiếp hai loại máy còn lại. Bởi vì linh kiện chủ chốt không thể đạt tiêu chuẩn, Lâm Vân đành phải thiết kế ra mạch mới bù vào đấy.

Ngày hôm sau, Lâm Vân đi tới nhà máy sản xuất trang phục, rồi dạy cho Kỷ Lam làm như thế nào sử dụng máy Áp Diệp Cơ. Hơn nữa còn dạy nàng cách bảo dưỡng máy móc. Cái máy gia công lá trúc ngọt này, khi bỏ tài liệu vào, chỉ có 5% trong đó là có tác dụng, còn lại đều là chất thải cần xử lý.

Sau khi lá trúc ngọc được gia công bằng máy móc, sẽ trở thành những tấm mỏng màu vàng nhạt. Lâm Vân dặn dò Kỷ Lam chuyên môn làm một đống hộp nhựa để bào tồn cho việc sản xuất lần sau.

## 89. Chương 90: Lại Có Mỹ Nữ Như Vậy

- Chuyện gì xảy ra? Vì sao báo chí đều có đăng tin tức này? Hiếu Nghiệp, em ở Phần Giang làm việc kiểu gì vậy?

Lý Hiếu Thành thấy đầu đường cuối ngõ đều biết chuyện này, trong lòng căm tức vô cùng.

- Anh cả, lúc trước phát hiện ra năm người chết ở ngoại ô là một phóng viên. Người phóng viên này không biết nặng nhẹ, vừa rạng sáng y đã thông báo cho tòa soạn báo đô thị Phần Giang. Nhưng tờ báo đô thị Phần Giang lại phát hiện trong năm người có Yamada, từ đó họ nghĩ tới Lý gia chúng ta. Các tờ báo và trang web khác liền đăng lại thông tin đó. Tuy em đã ngay lập tức khống chế, thậm chí thu hồi báo sáng sớm. Nhưng tin tức vẫn bị lộ ra ngoài.

Lý Hiếu Nghiệp cũng rất khó chịu vì mình đã không thể khống chế nổi tin tức lộ ra ngoài.

- Hừ, báo đô thị Phần Giang, là Từ gia làm chuyện tốt, Từ gia….

Lý Hiếu Thành trầm mặc thật lâu, không nói gì.

Cả Phần Giang đã giới nghiêm một tháng, nhưng một đầu mối cũng không tìm được. Trương Tuyền trở lại công ty, thấy mọi việc vẫn gió êm sóng lặng, cũng không có ai đến tìm mình, mới là yên tâm. Xe đã sớm sửa xong liền đi lấy, nhưng Trương Tuyền lại đi mang cỗ xe đó tới chợ đêm, dùng lý do mất giấy tờ đăng ký xe, bán giá thấp cho người khác.

Tuy hiện tại không ai tra ra được mình, nhưng Trương Tuyền vẫn có chút sợ hãi. Sau khi nàng biết những người kia là người của Lý gia, không chút do dự, che mặt mang xe tới chợ đêm bán. Cho dù như vậy, nàng vẫn có chút lo lắng. Nếu Lý gia muốn đối phó với một nữ nhân không hề có bối cảnh như nàng, quả thực dễ dàng như bóp một con kiến vậy.

Nhưng thấy mọi chuyện vẫn như thường, Trương Tuyền mới lấy lại bình tĩnh.Hiện tại nàng không dám gọi điện thoại cho Hàn Vũ Tích. Bởi vì có vẻ như Lâm Vân chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Hàn Vũ Tích. Vạn nhất nếu nàng ta biết Lâm Vân sống chết không rõ, không biết nàng ta sẽ như thế nào.

Hàn Vũ Tích cuối cùng mới bình thường một chút. Mỗi ngày cùng Mỹ Na đi làm, nhưng trong lòng luôn không yên. Tần Thăng rõ ràng trở thành khách hàng lớn của công ty điện tử Dịch Tác. Trên căn bản, là ngày nào cũng muốn tới. Tuy nhiên, y rất ít khi đi bộ phận nghiệp vù. Dù sao, vô luận là sản phẩm gì, y cũng đều đồng ý.

Mà mỗi lần y tới đây, đều trực tiếp đi tới ngành của Hàn Vũ Tích. Mỗi lần đều mặt dày mày dạn đợi Hàn Vũ Tích ở văn phòng không đi. Mặc dù Mỹ Na và Hàn Vũ Tích không để ý tới y, nhưng hai cô gái khác trong văn phòng rất khách khí với y. Thậm chí có chút nịnh bợ, cho nên Tần Thăng cũng không bị xấu hổ.

Người của công ty giờ mới biết vì sao tên Tần Thăng này ngày nào cũng tới, nhưng cũng không có ai nói gì. Bởi vì y là một trong ba khách hàng lớn nhất của Dịch Tác. Huống hồ, những sản phẩm y mua, không cần nhìn tốt xấu, giá bao nhiêu. Mỗi lần chỉ là nhét một tờ chi phiếu cho phòng tiêu thụ, sau đó phòng tiêu thụ sẽ căn cứ vào giá cả mà trừ đi số tiền trên chi phiếu.

Cho nên phòng tiêu thụ rất thích giao dịch với Tần Thăng, bởi vì giao dịch với y quá nhanh gọn, lại thoải mái. Dẫn đến mọi người đều rất khách khí với y. Thử nghĩ, trong công ty có ai lại muốn từ chối tiền chui vào túi bao giờ?

Cũng may Tần Thăng coi như là người có lễ phép. Tuy mỗi ngày đều tới, nhưng không có làm ra việc gì quá phận. Cho dù như vậy, Hàn Vũ Tích vẫn cảm thấy bị y làm phiền, muốn xin nghỉ việc. Nếu không có Mỹ Na khuyên bảo, nàng đã sớm rời đi công ty.

Nghe nói Hàn Vũ Tích muốn từ chức, Tần Thăng cũng phát hiện mình có vẻ quá nóng vội, cho nên chuyển từ một ngày sang một tuần tới một lần.

Thậm chí có đôi khi y còn mang theo em gái Tần Nhan của mình tới. Vốn khi nhìn thấy ảnh chụp của Hàn Vũ Tích, Tần Nhan đã rất phục Hàn Vũ Tích. Nhưng khi Tần Nham nhìn thấy Hàn Vũ Tích ở ngoài đời, mới biết nàng ta được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Phần Giang thực sự không quá phận.

Dung mạo tú lệ như tranh vẽ, lại còn mang theo khí chất cao nhã. Tóc dài xõa vai rất tự nhiên, trên người không có đeo đồ trang sức, trên mặt cũng không có bất kỳ đồ hóa trang nào. Hoàn toàn là thanh thủy xuất phù dung, vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên như nữ thần. Ở sâu trong đôi mắt là sự ưu tư nhàn nhạt, làm cho người ta cảm thấy vừa yêu vừa đáng tiếc.

Đột nhiên Tần Nhan nhớ tới một đoạn văn trong Tiêu Dao Du của Trang Tử:

“Trên núi Cô Dạ xa xôi, có thần nhân ở, da họ trong trắng như băng tuyết, họ đẹp đẽ, mềm mại như gái trinh. Họ không ăn ngũ cốc, chỉ hít gió uống sương mà sống; họ cưỡi mây và rồng bay mà đi chơi khắp ngoài cõi bốn bể. Họ định thần mà làm cho vạn vật không bị bệnh tật, mùa màng năm nào cũng trúng ”

Làn da nõn nà khiến nữ nhân khác phải hâm mộ. Nhưng mỗi lần gặp nàng ấy, nàng ấy nói nhiều nhất với Tần Nhan cũng chỉ một câu mà thôi. Mà khi làm xong công việc, nàng ấy chỉ nói phiếm với Mỹ Na vài câu, rồi dành phần lớn thời gian ôm cái gối dựa trầm tư.

Tần Nhan kỳ quái vì sao Hàn Vũ Tích cứ ôm cái gối dựa mà không để ở đằng sau để dựa lương. Tuy nhiên, nàng rất bội phục ánh mắt của anh trai. Trong nội tâm nàng cũng vì Hàn Vũ Tích mà khổ sợ, vì Hàn Vũ Tích có một người chồng như vậy. Nàng nghe nói Hàn Vũ Tích đã ly hôn, không biết là thật hay giả.

Nhìn thấy Hàn Vũ Tích xinh đẹp như vậy, Tần Nhan liền quyết định giúp anh trai lần này. Nhất định phải để một nữ nhân hoàn mỹ như vậy làm chị dâu của mình. Cho nên mỗi lần tới, mặc dù Hàn Vũ Tích không nói nhiều, nhưng Tần Nhan, vốn tính cách hoạt bạt sáng sủa khiến mọi người trong phòng rất vui vẻ.

Đối với một cô gái kiêu ngạo như Tần Nhan, phải thấp mình nói chuyện lặt vặt với người trong văn phòng, quả thực là chưa từng xảy ra.

Đối với Tần Thăng, Hàn Vũ Tích không có chút hảo cảm nào. Tuy nhiên, nàng lại có ấn tượng tốt với Tần Nhan vừa xinh đẹp vừa hoạt bát này. Vì vậy, mỗi lần Tần Nhan tới, nàng cũng có thể nói chuyện với Tần Nhan vài câu.

Có vài thời điểm, Tần Nhan cố ý nhắc tới chồng của Hàn Vũ Tích, Hàn Vũ Tích luôn rơi vào trạng thái chờ đợi và hồi tưởng. Tần Nhan thật không ngờ, Hàn Vũ Tích lại lưu luyến với người chồng điên khùng kia của nàng như vậy. Trong nội tâm của cô ta thực sự không nghĩ ra nguyên do. Dần dần liền không đề cập tới Lâm Vân nữa. Miễn cho Hàn Vũ Tích rời vào trầm tư, không để ý tới cô ta.

….

Điền Hiểu Phù đã lấy được bằng tốt nghiệp. Các bạn cùng lớp hoặc là bắt đầu công việc luôn, hoặc là trở về quê. Chỉ có nàng và Hải Huyên là còn chưa tìm được công việc. Hải Huyên cũng chuẩn bị muốn về quê tìm việc làm. Như vậy, ở ký túc xá trường học chỉ còn một mình Điền Hiểu Phù.

Nghĩ tới các bạn cùng lớp đều đi, Điền Hiểu Phù cũng chỉ có thể về Phụng Tân dựa vào phụ thân. Nhưng trong nội tâm của nàng có chút không cam lòng.

- Hiểu Phù, nếu không hôm nay cậu đi tìm Diệp bí thư thử xem, nhỡ đâu là thật? Cùng lắm là bị người ta cười một trận, cũng chả mất mát gì.

Hải Huyên biết Điền Hiểu Phù có một tờ giấy, nghe Hiểu Phù nói tờ giấy có liên quan tới công tác muốn nhờ Diệp bí thư an bài.

Đương nhiên, lúc Điền Hiểu Phù nói chuyện này, mọi người trong phòng ngủ đều cười vang. Mọi người đều cho rằng nàng bị người trẻ tuổi kia đùa giỡn.

Lúc đó Điền Hiểu Phù cũng rất tức giận Lâm Vân. Thậm chí muốn xé nát tờ giấy mà hắn đưa. Nhưng sau đó lại nghĩ lại, cảm thấy người phỏng vấn mình kia, không phải là người thích đùa giỡn. Huống hồ, hắn chỉ viết một tờ giấy, bảo mình đưa cho Diệp bí thư, cũng không có yêu cầu khác. Cho nên nàng liền cất tờ giấy đó đi.

Bây giờ nghe Hải Huyên nói như vậy, nàng cũng muốn đi thử xem. Dù sao cũng không mất mát cái gì. Nàng đã xem qua nội dung trên tờ giấy, ở trên có ghi muốn nhờ Diệp bí thư an bài công việc cho mình ở bệnh viện Ái Thụy, rồi ký tên ở dưới là Lâm Vân. Lúc đo nàng mới biết tên người đã phỏng vấn mình là Lâm Vân.

- Ừ, Hải Huyên, mình sẽ đi thử xem. Không được cũng không sao. Cùng lắm thì ngày mai mình cũng như cậu, về quê kiếm việc làm.

Điền Hiểu Phù trải qua một lúc đắn đo, cuối cùng mới hạ quyết tâm.

## 90. Chương 91: Đơn Giản Như Vậy?

- Hiểu phù, cậu thực sự muốn đi à?

Tuy Hải Huyên đề nghị Điền Hiểu Phù đi tới đó thử, nhưng một khi Điền Hiểu Phù quyết định muốn đi, cô ta lại có chút lo lắng.

- Đúng vậy, không phải chính cậu vừa khuyên mình sao? Đi một lần, miễn cho sau này lại hối hận. Hải Huyên, cậu đi theo giúp mình nhé?

Điền Hiểu Phù kiên định nói.

- Được rồi, mình liền cùng cậu liều một trận. Cười để cho họ cười, ,dù sao mình cũng phải về quê, có ở đây đâu mà lo.

Ngoài miệng đã hạ quyết tâm, nhưng trong nội tâm của hai người vẫn có chút lo lắng.

Đây chính là bí thư thành phố, nhân vật số một của cả Phần Giang a. Nếu bị người khác biết, còn tưởng rằng đầu óc của hai người có vấn đề, vậy thì xấu hổ chết mất.

- Nhưng chúng ta làm như thế nào mới có thể gặp mặt Diệp bí thư?

Tuy đã hạ quyết tâm, nhưng không phải muốn gặp một bí thư thành phố là có thể gặp được.

- Mình có cách. Chúng ta sẽ đứng đợi ở cửa ra vào của tòa nhà thành ủy. Một khi xe của Diệp bí thư đi ra, chúng ta liền chặn xe. Đời người chính là dựa vào phấn đấu, không cần phần sợ hãi.

Điền Hiểu Phù nói ra kế hoạch của mình.

- Cái này… Hiểu Phù, có thể hay không chúng ta sẽ bị bắt vào tù? Mình có chút lo lắng. Mà cậu có biết xe của Diệp bí thư là xe gì không?

Hải Huyên lo lắng nhìn Điền Hiểu Phù.

- Ừ, mình đã thấy qua, chiếc xe của Diệp bí thư là một chiếc Audi, ba con số đầu của biển số xe là số 0, đằng sau thì không nhớ.

Điền Hiểu Phù cũng rất là bất an.

- Vậy được rồi, mình với cậu liều một lần.

Hải Huyên chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu.

Vội vàng ăn qua điểm tâm, Điền Hiểu Phù và Hải Huyên liền đi tới gần tòa nhà thành ủy, rồi ngồi ở đó đợi. Chờ tới tận buổi trưa, không nói xe Audi, cho dù là xe Au đì cũng không thấy.

Hai người thật vất vả mới có dũng khí tới nơi này. Nhưng đợi đến buổi trưa cũng không thấy chiếc xe nào đi ra, liền có chút nhụt chí.

- Hiếu Phù, hay là buổi trưa lại tới?

Hải Huyên và Điền Hiểu Phù chờ tới trưa, không khỏi có chút tức giận

- Thôi, buổi chiều đừng tới, ngày mai mình cũng về quê.

Buổi sáng Điền Hiểu Phù có chút dũng khí, thì tới buổi trưa đã bị mài không còn một mảnh.

- Ừ, đành vậy, cậu cũng không nên suy nghĩ nhiều. Cho dù là ai cũng như vậy thôi. Cậu nói xem, một quản lý nho nhỏ của một công ty, làm sao có thể vừa viết một tờ giấy, đã khiến Diệp bí thư giúp hắn làm việc. Ai, Hiểu Phù, đừng thất vọng quá.

Hải Huyên trông thấy khuôn mặt của Điền Hiểu Phù vẫn lộ vẻ buồn rầu, đành phải an ủi nàng.

- Mình biết rồi, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Đi về ký túc xá….Di, Hải Huyên, cậu xem, người ở giữa đang đi từ tòa nhà ra có phải là Diệp bí thư không?

Điền Hiểu Phù đột nhiên nhìn thấy có một đám người đi ra từ tòa nhà thành ủy, trái tim không tự chủ nhảy lên.

- Đúng rồi, chính là y, mình đã từng thấy y trên TV. Ách…Hiểu Phù, cậu muốn làm gì?

Hải Huyên còn chưa trả lời hết, đã thấy Hiểu Phù lao tới, đành phải đuổi theo muốn giữ lại nàng.

- Các ngươi muốn làm gì?

Cảnh vệ ở cửa thấy có hai cô gái đột nhiên lao tới, khiến bọn họ có chút trở tay không kịp. Vội vàng đuổi theo sau, muốn bắt lấy hai người.

- Diệp bí thư, tôi tìm ngài có việc, Diệp bí thư….

Nghe thấy có người dám xông vào tòa nhà thành ủy, rồi nói tìm mình có việc, lông mày Diệp Vũ Phong liền nhíu lại. Trong lòng có chút phản cảm, bất mãn nhìn sang cảnh vệ.

Tuy nhiên y vẫn đứng lại, khoát tay ngăn cảnh vệ đang đuổi theo sau, sau đó nhìn Điền Hiểu Phù hỏi:

- Cô có chuyện gì cần tìm tôi?

- Tôi tới là xin ngày hỗ trợ tìm việc làm…

Điền Hiểu Phù còn chưa nói hết lời, đã bị Diệp bí thư cắt đứt.

- Vậy thì cô nên tới chợ việc làm mà tìm.

Cau mày nói xong liền xoay người rời đi. Trong nội tâm càng thêm bất mãn với cảnh vệ. Tìm việc làm mà cũng dám tới tận đây hỏi bí thư thành ủy. Lá gan của sinh viên ngày nay càng ngày càng lớn, việc gì cũng nghĩ ra được.

Thấy bí thư ngay cả lời của mình cũng không nghe hết liền rời đi. Điền Hiểu Phù khẩn trương, tranh thủ thời gian nói:

- Tôi có một tờ giấy, là Lâm Vân ghi, anh ấy bảo tôi tới tìm ngài.

Diệp bí thư vừa nghe tới hai chữ Lâm Vân, lập tức xoay người lại, nhìn Điền Hiểu Phù, có chút kích động hỏi:

- Cô nói là Lâm Vân bảo cô tới tìm tôi?

Diệp Vũ Phong sẽ không quên cái hôm Lâm Vân rời đi, phụ thân của y, Diệp Sở Thiên đã dặn dò:”Vũ Phong, con đã là bí thư thành ủy, từ nay về sau có thể thăng chức, không phải là vấn đề. Cha nghĩ, có một số việc con đã rõ, không cần cha nhiều lời.”

- Người thanh niên Lâm Vân này, con nhất định phải giao hảo với hắn. Không chỉ vì hắn đã chữa bệnh khỏi bệnh cho cha. Thử nghĩ, có thể trị được căn bệnh này cho cha, trên thế giới liệu có thể tìm ra một người làm được như vậy? Cho nên Lâm Vân tuyệt đối không phải là người thường. Nếu như cha không có đoán sai, hắn hẳn là truyền nhân của một môn phái ẩn thế nào đó. Hiện tại đang vào đời tu hành”

“Tuy nhiên, dù sao cũng chỉ là phán đoán. Về phần có tồn tại hay không những môn phái ẩn thế, con không cần phải hoài nghi. Lúc cha còn trẻ đã từng gặp qua. Những người này đều là cao thủ nội gia, đã luyện ra được chân khí. Bọn họ không phải là những thế gia cổ võ có thể so sánh. Thậm chí, những người này còn là những cao thủ về chữa bệnh, bói toán, âm dương. Tài nghệ của bọn họ, người bình thường không thể tưởng tượng ra được.”

“Nếu lúc trước cha có điểm hoài nghi, thì hiện tại có thể xác định Lâm Vân không tầm thường. Ở tài nhìn người, con không bằng con trai của Lục thổ phỉ. Tiểu tử Lục Dược kia hẳn là đã nhìn ra sự bất phàm của Lâm Vân, cho nên mới muốn kết giao với vị Lâm lão đệ này như vậy. Về điểm này con nên học hỏi Lục Dược một ít. Có lẽ từ nay về sau, con còn cần sự hỗ trợ của người thanh niên Lâm Vân này…”

…

Thấy Diệp bí thư sau khi hỏi mình, liền trở nên bần thần, Điền Hiểu Phù tranh thủ thời gian nói ra:

- Đúng vậy, là Lâm Vân bảo tôi tới nhờ ngài.

- Tốt tốt, cô đi theo tôi. Mọi người đi trước đi, tí tôi sẽ qua đó.

Diệp Vũ Phong nói với Điền Hiểu Phù rồi quay sang bảo với mấy người kia.

Điền Hiểu Phù thật không ngờ, mình vừa mới nói tới tên Lâm Vân, Diệp bí thư thực sự giữ mình lại. Trong nội tâm rất là kinh hỉ, xem ra vị quản lý tên Lâm Vân kia không có lừa gạt mình.

- Đưa tờ giấy cho tôi xem một chút.

Diệp Vũ Phong dẫn theo Điền Hiểu Phù và Hải Huyên tới văn phòng làm việc của mình, rồi mới nói với Điền Hiểu Phù.

Cầm lấy tờ giấy Điền Hiểu Phù đưa, Diệp Vũ Phòng nhìn vào, quả nhiên là chữ ký của Lâm Vân. Y đã từng thấy qua chữ của Lâm Vân khi Lâm Vân viết đơn thuốc cho phụ thân uống.

- Ừ, tên cô là gì?

Diệp Vũ Phong xem hết tờ giấy, nhẹ nhàng gật đầu. Giúp đỡ hai sinh viên mới tốt nghiệp đại học y khoa tới một bệnh viện làm việc, đối với y mà nói ,thực sự quá đơn giản.

- Tôi tên là Điền Hiểu Phù, còn đây là bạn tôi tên Hải Huyên, nàng đi theo là để giúp tôi.

Điền Hiểu Phù đang lúc khẩn trương, không nghĩ tới Diệp bí thư lại hỏi tên nàng.

- Ừ, cô chỉ xin cho mình tới bệnh viện Ái Thụy làm việc, hay là muốn xin cho cả hai người tới bệnh viện Ái Thụy làm việc?

Nghe Diệp bí thư nói như vậy, Điền Hiểu Phù ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ hai người đều có thể được tuyển vào. Hải Huyên cũng rất kích động. Cô ta cảm giác ra được, ngay cả hai người Diệp bí thư cũng xin được, thì chuyện của Hiểu Phù coi như đã xác định.

- Tốt, ngày mai hai người tới bệnh viện Ái Thụy báo danh. Điền đồng học, cô ở đâu gặp được Lâm tiên sinh?

Thấy biểu lộ của hai người như vậy, Diệp Vũ Phong đương nhiên đoán ra hai người đang suy nghĩ cái gì. Đối với y mà nói, tiến cử một người hay hai người cũng như nhau mà thôi.

- A…

Điền Hiểu Phù và Hải Huyên bị hạnh phúc bất ngờ xông tới, nên có chút sững sờ.

## 91. Chương 92: Viện Trưởng Tự Mình Tiếp Đãi

Điền Hiểu Phù và Hải Huyên đi ra tòa nhà thành ủy, còn chưa hết sững sờ. Hai người thật không ngờ giấc mơ của mình lại dễ dàng được thực hiện như vậy.

- Hiểu Phù, không phải mình đang nằm mơ chứ? Vì sao mình cảm thấy có chút không chân thực?

Hải Huyên vẫn không thể tưởng tượng nổi, mình có thể làm việc ở một bệnh viện như Ái Thụy. Như vậy thì cô nàng không cần phải trở lại vùng quê nhỏ của mình. Mà cho dù có trở lại, cũng rất khó xin vào làm được ở một bệnh viện tốt.

- Là thật đó Hải Huyên. Thật không ngờ, anh chàng Lâm Vân kia nói là sự thật. Nhưng không biết vì sao anh ấy phải giúp mình.

Điền Hiểu Phù cuối cùng mới hồi phục lại tinh thần.

- Có thể hay không anh ta vừa ý cậu? Cậu lớn lên xinh đẹp như vậy, người ta vừa ý cậu cũng là rất bình thường.

Hải Huyên nghiêm túc nhìn Điền Hiểu Phù hỏi. Trong lòng cô nàng đúng là nghĩ như vậy.

- Nha đầu chết tiệt này.

Điền Hiểu Phù muốn đi lên véo Hải Huyên mộ cái, hai người liền đuổi nhau trên đường.

- Cũng không biết. Nếu anh ta thực sự như cậu nghĩ, vì sao đã một tháng rồi anh ta không có tới tìm mình? Còn có, lúc phỏng vấn, anh ta cũng không hỏi mình những câu hỏi mờ ám gì đó.

Điền Hiểu Phù không đuổi theo Hải Huyên nữa, có chút lo lắng nói.

- Ha ha, còn nói anh ta không tới tìm cậu, xem ra cậu đã sớm ngóng trông người ta tới tìm. Mau nói cho mình biết, có phải anh ta là một anh chàng rất đẹp trai không?

Hai Huyên nói xong, tranh thủ tránh một kích của Điền Hiểu Phù.

- Hải Huyên, cậu xem chúng ta có nên tới công ty của anh ta, cảm ơn anh ta đã giúp chúng ta xin việc không?

Điền Hiểu Phù hỏi.

- Đương nhiên rồi. Ngày mai nếu chúng ta thực sự được bệnh viện Ái Thụy tuyển vào làm, thì mình liền đi với cậu. Chịu người ta nhân tình lớn như vậy, ít ra phải có một câu cảm ơn. Bằng không cũng hơi quá đáng.

Hải Huyên lần nữa nghiêm trang nói.

Hai người trở về trường học, cơ hồ cả đêm đều bồn chồn khó ngủ. Ngày hôm sau liền dậy sớm. Lúc đi tới bệnh viện, thấy mới chưa đến 8h, đành phải đứng ở bên ngoài chờ tới giờ làm việc.

- Xin hỏi, người mới tới làm việc thì nên báo danh ở đâu?

Thật vất vả chờ tới 8h, Điền Hiểu Phù tranh thủ ngăn cản một vị thầy thuốc trung niên mặc áo trắng, hỏi.

- Hai người chính là Điền Hiểu Phù và Hải Huyên, sinh viên mới tốt nghiệp của đại học y khoa?

Vị thầy thuốc trung niên này hỏi.

- Đúng vậy, em là Điền Hiểu Phù, đây là bạn em Hải Huyền.

Điền Hiểu Phù thấy đối phương biết mình, liền trả lời.

- Vậy thì hai người đi theo anh.

Thầy thuốc trung niên thấy hai sinh viên mới tốt nghiệp, vậy mà đã được viện trưởng nhiều lần dặn trước. Đương nhiên không dám chậm trễ, rất là khách khí dẫn Điền Hiểu Phù và Hải Huyên đi vào.

- Chào Thân chủ nhiệm, ách, hai người…

Ba người vừa mới đi lên bậc thang, thì thấy một thầy thuốc trẻ tuổi từ trên tầng đi xuống. Thầy thuốc trẻ tuổi chào hỏi thầy thuốc trung niên một câu, lại phát hiện đi đằng sau Thân chủ nhiệm chính là hai người bạn cùng lớp của mình.

- Là Đỗ Cương, chào cậu Đỗ Cường. Hiện tại cậu coi như là đàn anh của bọn mình a. Hì hì.

Hải Huyên nói.

Đỗ Cường chính là một trong hai người mới tốt nghiệp đại học y khoa Phần Giang đã được tuyển vào bệnh viện Ái Thụy. Thành tích của y chẳng những cao, còn theo học thạc sĩ . Hiện tại y có thể một bên đi làm, một bên đi học lấy bằng. Là một trong những danh nhân của đại học y khoa, cũng là bạn học cùng lớp với Hải Huyên và Điền Hiểu Phù.

- Vì sao hai người lại ở chỗ này?

Đỗ Cường kỳ quái nhìn hai người hỏi.

- A, Điền Hiểu Phù và Hải Huyên là hai thầy thuốc mà bệnh viện chúng ta mới tuyển vào. Ba người quen biết nhau a, vậy cũng tốt. Từ nay về sau phải nhờ Đỗ Cường chiếu cố nhiều hơn. Chúng ta tiếp tục đi làm thủ tục thôi.

Thân chủ nhiệm nói xong, đi lên tầng trước.

- Cái gì?

Đỗ Cường thực sự không tin vào tai mình. Nếu như bệnh viện Ái Thụy dễ vào như vậy, nhà mình cũng không phải mất sức chín trâu hai hổ. Phụ thân của mình tốt xấu còn là một cán bộ cấp khoa.

- Đỗ Cường, bọn mình đi làm thủ tục trước đây. Đợi lát nữa nói chuyện.

Điền Hiểu Phù và Hải Huyên nói xong, lập tức đi theo sau Thân chủ nhiệm lên tầng.

Ngơ ngác nhìn Điền Hiểu Phù và Hải Huyên lên tầng, trong lòng Đỗ Cường tự nhủ, không nghe nói qua hai người bạn cùng lớp này của mình có quan hệ lớn gì a? Vậy mà có thể đồng thời vào bệnh viện Ái Thụy đi làm. Còn do đích thân Thân chủ nhiệm mang đi làm thủ tục. Đột nhiên, cảm giác về sự ưu việt của y bỗng nhiên biến mất.

….

Thật không ngờ, Lâm Vân lại tới một công ty đi làm, còn chỉ là một chức quản lý nhỏ nhoi. Bí thư thành ủy Diệp Vũ Phong lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ như lời phụ thân nói, hắn là một cao nhân ẩn thế?

Cầm lấy điện thoại, muốn gọi điện thoại cho Lục Dược, hẹn y cùng một chỗ mời Lâm Vân đi ra ngoài ăn. Nhưng vừa cầm lấy điện thoại, Diệp Vũ Phong lại bỏ xuống. Y cảm thấy nên nói cho phụ thân trước. Ngày hôm qua, bởi vì có việc bận, phải làm tới tận khuya, nên chưa gọi điện thoại được cho phụ thân. Hôm nay nhất định phải nói chuyện này cho phụ thân biết.

Từ khi Lâm Vân rời đi, một mực không liên lạc được với hắn. Có phải do hắn không muốn bị người khác làm phiền? Mình cũng đã hỏi qua Lục Dược mấy lần, Lục Dược cũng không biết Lâm Vân đi đâu. Vạn nhất Lâm Vân không thích người khác quấy rầy hắn, mình vừa đi, có thể hay không khiến hắn phản cảm.?

- Cha…

Diệp Vũ Phong kể lại chuyện Lâm Vân xuất hiện cho Diệp Sở Thiên.

- Tốt lắm không nghĩ tới Lâm lão đệ còn đang ở Phần Giang. Vũ Phong, con không nên đi bái phỏng hắn. Dù sao hắn cũng là người không thích náo nhiệt. con đi bái phỏng hắn quả thực có thể khiến hắn không thích. Một thời gian ngắn nữa, cha sẽ tới Phần Giang. Lúc đó cha sẽ tự mình đi tìm hắn. Mấy lão gia hỏa kia, cả ngày quấn quít lấy cha, hỏi cha xem là ai đã trị bệnh cho cha, thật là phiền chết.

- Còn có, tuy con không cần đi tìm Lâm lão đệ, nhưng con phải quan tâm thoáng cái hành tung của hắn. Không cần phải đến lúc tìm lại không thấy. Còn hai cô bé mà hắn giới thiệu cho con kia, con cũng phải báo cho bệnh viện chiếu cố hai người. A, đúng rồi, nếu đứa con trai Tài Thần của Lục thổ phi kia không chủ động hỏi con, thì con đừng nói cho y biết. Ha ha, tiểu tử Tài Thần này quả thực không đơn giản….

Từ khi Diệp Sở Thiên được Lâm Vân chữa khỏi bệnh, chẳng những tinh thần vô cùng phấn chấn, mà thanh âm nói chuyện cũng rất là to rõ.

Diệp Vũ Phong để điện thoại xuống, những lời phụ thân nói, y cũng rất đồng ý. Nghĩ một lát, lại tự mình gọi điện thoại cho viện trưởng bệnh viện Ái Thụy. Đương nhiên không phải muốn viện trưởng chiếu cố Điền Hiểu Phù và Hải Huyên, mà là muốn hỏi tình hình của hai cô gái kia.

Viện trưởng bệnh viện Ái Thụy để điện thoại xuống, xoa xoa cái trán. Trong lòng tự nhủ, hai cô gái mới đến làm kia là ái? Hôm qua thư ký của bí thư gọi điện thoại cho mình, hôm nay thì bí thư tự mình gọi tới. Cho nên càng không dám chậm trễ với Điền Hiểu Phù và Hải Huyên. Thậm chí còn tự thân tới kiểm tra.

Điền Hiểu Phù và Hải Huyên nghĩ mãi không ra, mình mới chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp đến báo danh, rõ ràng ngay cả viện trường cũng đến xem xét. Không chỉ nói hai nàng bất ngờ, liền Thân chủ nhiệm cũng thật không ngờ. Cho nên càng thêm coi trọng hai cô gái sinh viên này.

Cuối cùng, hai người được an bài làm cấp dưới cho đệ nhất dao mổ Lô Hồng Thành của khoa lâm sàng. Chẳng những Điền Hiểu Phù và Hải Huyên ngỡ ngàng, mà cả bệnh viện cũng ngỡ ngàng.

Lô Hồng Thành chính là bác sĩ mổ giỏi nhất của bệnh viện Ái Thụy, là chủ nhiệm khoa lâm sàng, kiêm phó viện trưởng của bệnh viện. Trong lịch sử, có thể làm cấp dưới của ông ta, toàn là tinh anh của cả nước. Chính là hiện tại, hai nha đầu vừa mới tốt nghiệp rõ ràng cũng có thể bái ông ta làm thầy.

Cưỡng chế sự kinh hỉ trong lòng, Điền Hiểu Phù kể lại chuyện này cho phụ thân.

## 92. Chương 93: Sản Phẩm Áo Lót Mới

## 93. Chương 94: Quảng Cáo Nghịch Thiên

## 94. Chương 95: Anh Nhìn Đi Đâu Vậy?

Không Ngờ sản phẩm áo lót mới của Hồng Tường lại hút hàng như vậy, Cam Dao vô cùng vui sướng. Trong nội tâm càng ngày càng bội phục Lâm Vân.

Truyện được copy tại 4vn

- Cam Dao, tan tầm anh về cùng em. Hôm nay anh muốn về phòng trọ ngủ.

Lâm Vân thấy Cam Dao đã thu thập xong, trên mặt còn lưu lại vẻ đỏ ửng do hưng phấn.

Truyện được copy tại 4vn

- A, hôm nay anh cũng về phòng trọ?

Không biết tại sao, Cam Dao lại có chút kích động. Mặc dù Lâm Vân ở cùng phòng với mình, nhưng rất ít khi trở lại đó ngủ. Liên tục mấy tháng rồi, hắn không có về qua một lần. Hôm nay nghe Lâm Vân nói vậy, nàng lại có cảm giác, cuối cùng hắn cũng về nhà?

Truyện được copy tại 4vn

- Ừ, chuyện bên ngoài anh đã làm xong, đương nhiên phải về rồi. Hơn nữa, sắp tới ngày nộp tiền phòng, anh sợ bác gái không thấy anh trở về nộp tiền phòng, liền đuổi anh ra ngoài. Hoặc là không làm canh thịt bò hầm cho anh ăn nữa. Bất quá, món canh thịt bò kia của bác gái quá thực quá ngon.

Lâm Vân nói xong, còn liếm liếm môi, dường như đang nhớ lại hương vị của nó.

Truyện được copy tại 4vn

Nghe Lâm Vân nói vậy, khuôn mặt của Cam Dao lại đỏ. Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Cam Dao hỏi:

- Cam Dao mỹ nữ, vì sao mặt em đỏ như vậy? Chẵng lẽ do em làm việc gì trái với lương tâm?

Truyện được copy tại 4vn

Tuy thấy Lâm Vân trêu ghẹo nàng, nhưng tâm tình hiện giờ của nàng rất tốt, chẳng muốn so đo với hắn, chỉ là liếc nhìn Lâm Vân nói:

- Anh mới là người làm việc trái lương tâm ấy.

Truyện được copy tại 4vn

- Tốt lắm, đã không làm việc gì trái với lương tâm, chúng ta đi tới ngân hàng trước đi.

Bên người của Lâm Vân có hơn hai trăm nghìn nguyên tiền mặt, để ở trong người cũng không thuận tiện. Tuy phần lớn khách hàng đều dùng thẻ, nhưng vẫn có một số nhỏ khách hàng sử dụng tiền mặt.

- Ừ.

Vẻ đỏ ửng trên mặt của Cam Dao đã lui, chỉ ừ một tiếng, rồi không nói gì nữa.

Lâm Vân rất kỳ quái, cô nàng Cam Dao hôm nay làm sao vậy? Có vẻ như không giống với tính cách của nàng ta a? Nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là mang theo Cam Dao tới ngân hàng, giữ lại mấy chục nghìn nguyên trong túi, còn lại đều chuyển vào tài khoản mới của mình.

- Lâm quản lý, đây là tiền của công ty, vì sao anh lại gửi vào tài khoản riêng của mình?

Cam Dao thấy Lâm Vân làm vậy, rất là kinh ngạc.

- A, lúc trước công ty chỉ đưa cho chúng ta 2 triệu nguyên mà thôi. Mà doanh thu hiện tại của chúng ta đã vượt qua con số này. Cho nên anh muốn lấy một ít tiền cho mình dùng.

Lâm Vân thuận miệng trả lời.

Cam Dao nhìn Lâm Vân, thật không biết nên nói cái gì. Tham ô tiền của công ty, chả cần phải lấy cớ, nói thẳng luôn là muốn dùng số tiền này. Tuy nhiên, nàng không có nói gì thêm. Mặc dù biết cách làm của Lâm Vân là không đúng. Nhưng số tiền này quả thực là do Lâm Vân chính mình kiếm được. Hơn nữa, doanh thu của chi nhánh đã không còn phụ thuộc vào tổng công ty, mà là tự làm tự ăn.

Nàng bỗng sinh ra hiếu kỳ với Lâm Vân. Vị Lâm quản lý này tuy rất lười đi làm, dù đi làm cũng là một bộ cà lơ cà phất. Ở cùng một chỗ với hắn, luôn thấy hắn rất bình thản, thậm chí bình thản như một cốc nước sôi vậy.

Nhưng chỉ cần ở bên cạnh hắn, nàng lại cảm thấy yên bình và an toàn. Loại cảm giác này có lẽ xuất phát từ thái độ bình thản của hắn, cũng có thể xuất phát từ hương vị tươi mát trên người hắn.

Dù gặp bất cứ chuyện gì, hắn đều bình tĩnh, không sợ hãi. Thậm chí, lần trước suýt nữa mất mạng, hắn vẫn còn có thể trêu chọc mình. Mà hắn còn là người có bản lĩnh. Bản lĩnh của hắn nếu như không phải là người thường xuyên tiếp xúc với hắn, sẽ không thể phát hiện ra được. Hắn lấy những cỗ máy móc kia ở đâu? Những mẫu thiết kế áo lót kia có phải do hắn tự nghĩ ra không?

Còn có, hắn vì sao mà bị súng bắn? Hắn bị thương nặng như vậy, chỉ trải qua một đêm đã khỏi hơn nửa. Tuy nhiên, làn da của hắn thật là đẹp, buổi sáng hôm đó mình thấy phía trước của hắn căng phồng…

Cam Dao nghĩ tới đây liền không dám nghĩ nữa, khuôn mặt trở nên đỏ tươi.

- Anh nói Cam Dao à, không phải em đang thầm yêu trộm nhớ anh đấy chứ? Vì sao cứ ở cùng một chỗ với anh, khuôn mặt lại đỏ?

Lâm Vân chính xoay đầu lại, chuẩn bị hỏi Cam Dao, buổi tối có nên đi ra ngoài ăn chút gì đó không. Thì phát hiện khuôn mặt của Cam Dao lại đỏ bừng, thuận miệng trêu ghẹo nàng.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Anh, anh thật đúng là tưởng bở…Mà anh định nói gì à.

Cam Dao nghe Lâm Vân nói vậy, vẻ ngượng ngùng trong mắt chợt lóe lên, lập tức khôi phục lại bình thường, nói với Lâm Vân.

Truyện được copy tại 4vn

- Anh muốn hỏi tối nay em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn. Lần trước em đã cứu anh một mạng, anh còn chưa báo đáp em. Hôm nay, liền mang em đi ăn thả cửa. Chờ lúc anh rời đi, sẽ đưa em thêm 10 triệu nguyên, để cảm ơn em chiếu cố anh một tuần.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Cam Dao nói. Trong lòng tự nhủ, kích cỡ của nó là bao nhiêu nhỉ?

Truyện được copy tại 4vn

- Đừng nổ nữa, cái gì 10 triệu, có 10 triệu thì anh cần gì tới nơi này đi làm? Thiệt là. Tuy nhiên, mời một bữa cơm còn chưa đủ. Lâm Vân, anh đang nhìn đi đâu vậy?

Cam Dao đột nhiên phát hiện Lâm Vân đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, vừa thẹn vừa giận, nhưng đáy lòng lại có một tia chờ đợi. Thậm chí chính nàng cũng không rõ ràng lắm.

- A, nhìn xem của em lớn hay nhỏ thôi…Không phải,anh định nói một bữa cơm không đủ, chẳng lẽ muốn anh lấy thân báo đáp sao? Như thế không được, anh có vợ rồi.

Lâm Vân cười hì hì nói.Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Cam Dao nghe được câu đầu, đang muốn tức giận, nhưng nghe tới câu cuối, liền ngây ngẩn cả người. Hắn đã kết hồn rồi sao? Trong lòng nàng có chút thất vọng.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Thấy Cam Dao không nói gì, Lâm Vân tranh thủ nói:

- Anh nói Cam Dao à, không phải em thực sự muốn lấy thân báo đáp anh đấy chứ? Em đã có ý vậy, anh cũng chỉ phải đồng ý, ai…

- Lâm đại ca, vợ của anh rất đẹp phải không?

Cam Dao đột nhiên không trách lời ngả ngớn của Lâm Vân, mà có chút thất lạc hỏi.

Lâm Vân ngơ ngác một chút, trong lòng tự nhủ Cam Dao làm sao vậy? Đây là lần đầu tiên nàng ta gọi mình là Lâm đại ca. Bình thường không phải vẫn gọi là Lâm Vân hoặc Lâm quản lý sao?

- Đúng vậy, phi thường xinh đẹp.

Lâm Vân nhớ tới Thanh Thanh, lại nhớ tới Hàn Vũ Tích.

Hai cô gái này, rốt cuộc ai mới là vợ của mình? Thanh Thanh? Nàng mới chỉ là vị hôn thê của mình. Hàn Vũ Tích là vợ thực sự của hắn, nhưng hai người đi ly hôn. Mà mình và nàng chỉ là yêu đơn phương mà thôi. Hắn không biết mình đã yêu Hàn Vũ Tích khi nào, có lẽ là bất tri bất giác, có lẽ là ngày mà mình tặng cho nàng ấy cái vòng cổ, rồi nàng ấy ôm mình.

Thanh Thanh? Cho dù hai người đã hứa hôn, nhưng mình có thể gặp lại nàng ấy sao? Có lẽ vĩnh viễn sẽ không, nhiều nhất chỉ có thể gặp lại nàng ấy trong giấc mơ.

Hàn Vũ Tích? Có lẽ vĩnh viễn nàng ấy không yêu mình. Mình cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng ấy nở nụ cười trong giấc mơ mà thôi. Lâm Vân thở dài, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ yêu một người ở thế giới này. Càng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ yêu Hàn Vũ Tích. Chẳng lẽ đây là điều mình mong muốn sao?

Mình đã vì Cam Dao và Tô Tịnh Như mà trễ nãi quá nhiều thời gian. Không thể trì hoãn thêm nữa. Trong vòng nửa tháng, mình nhất định phải rời đi nơi này. Nửa tháng là đủ để ổn định lại công ty, rồi sau đó mình sẽ rời đi để truy cầu cái mà mình muốn. Hắn tin tưởng từ nay về sau, sẽ không phải vì sinh hoạt mà buôn ba, hắn có thể tĩnh tâm để tu luyện.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Lâm đại ca, anh làm sao vậy?

Cam Dao thấy Lâm Vân trầm tư khi mình hỏi vậy, liền đánh thức hắn.

- A, không có gì, chúng ta đi ăn cơm thôi. Vẫn là câu nói kia, anh mời khách.

Lâm Vân hồi phục tinh thần,vỗ vỗ túi quần của mình, bộ dáng giống như một nhà giàu mới nổi vậy.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Nhưng một tia đau xót và thất lạc lóe lên trong mắt của hắn, vẫn bị Cam Dao nhìn thấy. Chẳng lẽ Lâm Vân không hạnh phúc với vợ của anh ấy? Cũng đúng a, Lâm đại ca đã tới nơi này nhiều tháng như vậy, cũng không thấy vợ của anh ấy tới tìm anh ấy.

“Vợ của anh ấy rốt cuộc là Thanh Thanh hay là Vũ Tích?”

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

- Lâm đại ca, em có thể hỏi anh một chuyện không?

Cam Dao nhịn không được nghi vấn trong lòng, đành mang ra hỏi Lâm Vân.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

## 95. Chương 96: Không Mua Được Say

- Ừ, em muốn hỏi cái gì?

Lâm Vân thấy đôi mắt của Cam Dao có vẻ mê man.

- Vợ của Lâm đại ca là Thanh Thanh hay là Vũ Tích?

Cam Dao nhịn không được hỏi.

- Làm sao cô biết hai người đó? Cô là ai? Nói.

Ánh mắt của Lâm Vân đột nhiên trở nên sắc bén. Đây là lần đầu tiên hắn ở Địa Cầu nghe thấy có người nhắc tới vị hôn thê Thanh Thanh của mình.

Trông thấy ánh mắt của Lâm Vân, Cam Dao vô ý thức lui về phía sau. Nàng thật không ngờ, một mực hiền lành như Lâm Vân, lại có ánh mắt sắc bén như vậy. Nhưng Cam Dao cũng có chút ủy khuất và khổ sở, vì cái gì hắn lại nhìn mình với ánh mắt như vậy?

Lâm Vân ý thức được ánh mắt của mình có chút dữ tợn, tranh thủ bình phục lại tâm tình, nói:

- Thực xin lỗi, bởi vì anh nhất thời không áp chế được kích động, mà nói với em như vậy. Xin lỗi em, nhưng em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại biết hai người kia?

Cam Dao ủy khuất lau nước mắt, vừa rồi thực sự bị Lâm Vân dọa cho sợ. Một người rất quen với mình, thậm chí có tạo cho mình có cảm giác thân cận, đột nhiên lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, trong nội tâm của nàng thực sự không dễ chịu.

- Là em nghe thấy anh nhắc tới tên hai người này khi anh bị hôn mê, anh…

Cam Dao cúi đầu, thanh âm có chút phiêu hốt.

- Thực xin lỗi vì đã dọa em. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đến quán kia cũng được.

Lâm Vân nói xong, chỉ tới một quán ăn không xa.

- Em muốn ăn gì?

Hai người vào quán ăn, Lâm Vân thấy Cam Dao ngồi xuống, đầu vẫn cúi, không nói chuyện, đành phải đưa thực đơn cho Cam Dao hỏi.

- Em không có tâm tình nào để ăn.

Cam Dao trả lại thực đơn cho Lâm Vân.

- Trừ khi anh trả lời em vấn đề vừa nãy, thì tâm tình của em mới tốt hơn được.

Cam Dao thấy Lâm Vân có chút xấu hổ, vội vàng bổ sung.

- Được rồi.

Lâm Vân thấy mình đã đắc tội Cam Dao, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.

- Gọi thêm chút rượu uống, từ bé đến giờ em còn chưa uống rượu lần nào, không biết nó có hương vị gì.

Cam Dao thấy bồi bàn chuẩn bị rời đi, liền nói với Lâm Vân.

- Em muốn uống rượu?

Lâm Vân kinh ngạc nhìn Cam Dao.

- Đúng vậy, em không biết rượu có hương vị gì, chỉ là nghe người khác nói rượu Mao Đài rất thơm, cũng muốn uống một chút…

Cam Dao nói xong cúi đầu. Từ bé nàng đã phải trải qua cuộc sống khá nghèo khổ. Mãi cho tới khi phụ thân bị tê liệt, mẫu thân bị bệnh, nàng đã phải ở bên ngoài liều mạng kiếm từng đồng tiền một.

Rượu đối với nàng chỉ là nghe danh mà thôi. Mấy năm nay, mẫu thân bị bệnh, không chỉ là rượu, đến ăn cơm nàng cũng phải chi ly tính toán từng thứ một. Tiết kiệm được bao nhiều đều gửi hết về quê. Cho tới bây giờ, còn không có mấy bộ quần áo mới.

Ở thành phố này làm việc, nàng không có một ai để dựa, mà toàn dựa vào bản thân cố gắng. Cho nên nàng rất quý trọng công việc này. Lúc nghe tin Hồng Tường có nguy cơ đóng cửa, người mà lo lắng nhất, chính là nàng. Bởi vì, nếu công ty đóng cửa, nàng sẽ không có thu nhập. Mà mẹ và em gái ở quê hoàn toàn dựa vào đồng lương làm việc của mình.

Tuy khó khăn như thế, nàng vẫn cố gắng không thuê phòng ở chỗ khu dân cư nghèo. Chỗ đó đủ loại người hỗn tạp, mình một thân một mình đi vào đó, tuy có thể tiết kiệm tiền nhà một chút, nhưng chắc chắn mình sẽ không bảo vệ được sự trong sạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, nàng chấp nhận chỗ ở nhỏ như hiện tại, lại còn muốn chia ra một nửa cho Lâm Vân thuê.

Lâm Vân cũng có chút chua xót trong lòng. Nhìn vào quần áo mà Cam Dao mặc, hắn cũng biết điều kiện của nàng không được tốt. Hơn nữa, trên mặt của nàng có chút trắng bệnh, là do thiếu khuyết dinh dưỡng. Nhớ lại những thức ăn mà nàng hay mua về lần trước, chủ yếu là rau củ, rất ít thít, là biết sinh hoạt của nàng khó khăn. Mà ngay cả hương vị của rượu nàng cũng chưa từng được nếm qua. Xem ra, cuộc sống của nàng vô cùng vất vả.

Nàng ấy đã cứu mình một lần, có lẽ mình cũng nên giúp nàng ấy một lần.

- Vậy thì gọi hai chai Mao Đài vậy.

Lâm Vân nói với bồi bàn đứng bên cạnh.

Cam Dao yên lặng ngồi đó, trong đầu suy nghĩ miên man. Thời gian tiếp xúc với Lâm Vân không phải dài, nhưng hình ảnh của hắn có lẽ đã có một chỗ trong trái tim nàng. Nàng không biết tình cảm đó là gì, nhưng nàng chắc chắn có một chút chờ đợi trong đó.

Khi biết Lâm Vân có vợ, nàng phát hiện, mình vẫn y nguyên như vậy. Trong nội tâm đột nhiên xuất hiện vô tận phiền não và ủy khuất, muốn dùng rượu để quên đi. Hôm nay nàng uống rượu không phải vì muốn nếm thử hương vị của rượu một lần, mà nguyên nhân chính thức trong đó, có lẽ nàng không biết, có lẽ nàng biết rõ, nhưng cố gắng không biết.

Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên. Không đợi Lâm Vân rót rượu, Cam Dao đã mở một chai rượu, tự rót cho mình, rồi một hơi uống cạn.

- Lâm đại ca, hương vị của rượu này quả nhiên không tệ.

Cam Dao vừa nói xong câu đó, định rót tiếp một ly, thì bị ho khan kịch liệt, khiến sắc mặt đỏ bừng.

- Đây là lần đầu em uống rươu, uống chậm một chút, ăn nhiều thức ăn vào.

Tuy Lâm Vân không biết vì sao Cam Dao muốn uống rượu, hơn nữa còn uống rượu mạnh như vậy. Nhưng mỗi người đều có tâm tư của mình, Lâm Vân cũng không có tận lực đi hỏi.

- Lâm đại ca, anh có thể kể chuyện về vợ của anh cho em nghe không?

Cam Dao uống thêm một chén rượu Mao Đài, khuôn mặt đã đỏ bừng. Dưới ánh đèn chiếu xuống, nàng càng thêm xinh đẹp, không giống với lúc bình thường.

Lâm Vân ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng. Cam Dao vốn là một mỹ nữ, chỉ là không có lộ ra mà thôi.

- Chuyện xưa của anh nói dài cũng đúng, nói ngắn cũng không sai. Anh có thể nói là có hai người vợ. Người vợ thứ nhất tên là Thanh Thanh, bọn anh còn chưa kết hôn, đã phải tách ra, có lẽ là vĩnh viễn tách ra. Bọn anh rất yêu nhau, nhưng không thể gặp nhau. Anh cho rằng, đời này sẽ không gặp lại được nàng ấy nữa. Còn vợ sau của anh là Hàn Vũ Tích, không biết khi nào anh đã yêu nàng, nhưng…

Lâm Vân đột nhiên không nói lên lời. Trước mắt hắn bỗng hiện lên hình ảnh Hàn Vũ Tích tát mình. Hiện lên hình ảnh cái vòng Tưởng Niệm bị vứt ở bãi rác. Mình yêu nàng thì sao chứ?

Cũng lười rót rượu, trực tiếp cầm chai rượu uống vài ngụm. Có đôi khi thật muốn mua cái say, khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi việc. Có lẽ, mình nên một lòng tu luyện, không cần phải suy nghĩ những chuyện này.

- Lâm đại ca, thực xin lỗi anh. Em mời anh một ly.

Cam Dao nhìn ra sự đau khổ trong lòng của Lâm Vân. Nàng nghe hắn kể mới biết, hắn và vị hôn thê hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Hàn Vũ Tích mới trở thành vợ hiện tại của Lâm Vân. Nhưng qua lời của Lâm Vân, có vẻ như cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc. Mặc dù Lâm đại ca rất yêu người vợ hiện tại của mình, nhưng Hàn Vũ Tích có lẽ không có tình cảm gì với Lâm Vân.

Thấy Cam Dao lại uống cạn một chén, Lâm Vân cũng cầm cái chai lên uống vài ngụm:

- Nói chuyện của em đi, Cam Dao. Anh xem em có vẻ như cũng không vui.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Cam Dao không nói gì, chỉ là vành mắt ửng hồng, lại rót thêm một chén, một hơi cạn sạch. Lâm Vân khẽ thở dài một cái. Hắn nhìn ra Cam Dao cũng là người có nhiều chuyện xưa. Nhưng nếu nàng đã không muốn nói, Lâm Vân đương nhiên sẽ không hỏi lại.

Nàng ấy muốn uống thì cho nàng ấy uống đi, có lẽ say rượu sẽ khiến nội tâm của nàng khá hơn.

## 96. Chương 97: Cõng Em Về Nhà

Truyện được copy tại 4vn

Lâm Vân vịn Cam Dao đã say khướt đi ra quán ăn. Trong nội tâm còn đang suy nghĩ, cô nàng Cam Dao này chưa bao giờ uống rượu, vậy mà vừa uống đã uống được một nửa chai Mao Đài. May mà mình thừa dịp nàng không chú ý, đã uống nốt một nửa còn lại. Bằng không hiện tại đến vịn cũng không vịn được.

Truyện được copy tại 4vn

- Lâm đại ca…Em còn muốn uống nữa…Sao đã đi rồi…

Cam Dao nói năng không rõ tựa vào bờ vai của Lâm Vân , nhưng vẫn không quên chuyện uống rượu.

Truyện được copy tại 4vn

- Em uống nhiều quá rồi, để anh gọi taxi, đưa em trở về.

Lâm Vân một tay vịn Cam Dao, một tay chuẩn bị gọi xe taxi. Rất nhanh xe taxi đã dừng ở bên người.

Truyện được copy tại 4vn

- Em không ngồi xe taxi về…Không ngồi….Lần trước em đã cõng anh về….Anh cũng phải cõng em về….Anh từng nằm trên lưng em, em cũng muốn nằm trên lưng anh….

Cam Dao quật cường không muốn vào xe taxi, trong miệng lẩm nhẩm muốn Lâm Vân cõng nàng trở về.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Lâm Vân thật sự là bất đắc dĩ. Nàng ta còn không biết nơi này cách nhà trọ khá xa a.

Truyện được copy tại 4vn

- Cam Dao, nếu không chúng ta ngồi xe đến cửa ngõ, anh lại cõng em về nhà trọ. Nếu từ chỗ này về quả thực quá xa. Phỏng chừng phải đi tới sáng mai mới có thể về đến nhà.

Lâm Vân bất đắc dĩ giải thích cho Cam Dao.

Truyện được copy tại 4vn

- Không…Em muốn được cõng bây giờ…Muốn cõng…

Nói xong, Cam Dao liền nằm trên lưng của Lâm Vân, trong miệng không ngừng nói muốn cõng.

Truyện được copy tại 4vn

Lâm Vân thấy thế đành phải xin lỗi lái xe, rồi cõng Cam Dao lên lưng. Lần trước Cam Dao cõng mình trở về có lẽ ăn không ít khổ. Đã nàng cũng muốn mình cõng nàng, như vậy thì cõng a. Coi như là làm thỏa mãn nàng, đền bù tổn thất nàng đã vất vả cõng mình lần trước.

Nhưng khi Lâm Vân vừa mới bảo lái xe đi, Cam Dao liền nôn lên lưng của Lâm Vân. Lâm Vân vội vàng cởi áo sơ mi ra, lau lau vài chỗ bẩn bám trên người, lại giúp Cam Dao lau miệng. Đối với cô nàng Cam Dao này, hắn thật hết chỗ nói rồi. Không cần phải lăn qua lăn lại người như vậy chứ.

Lau chùi xong, Cam Dao rất tự nhiên ghé vào trên lưng của Lâm Vân, hai cánh tay cũng tự nhiên mà ôm cổ của Lâm Vân. Lâm Vân cõng Cam Dao lên, từng bước một đi về. Tuy trọng lượng của Cam Dao đối với hắn, chưa tính là cái gì, nhưng cõng một người đi xa như vậy, vẫn có chút mệt mỏi.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Vừa nãy uống hơn một chai rượu Mao Đài, không là gì với Lâm Vân. Nhưng hai cánh tay của Cam Dao ôm vào cổ Lâm Vân, hơi thở nóng hầm hập phả của nàng phả vào gáy của hắn. Cộng thêm bộ ngực mềm mại của nàng dán sát vào lưng hắn. Khiến cả người hắn nóng bừng bừng. Trong lòng tự nhủ, đáng ra không nên ngăn cản Cam Dao uống say mềm, quả thực là gây nghiệt không thể sống a.

Truyện được copy tại 4vn

- Lâm đại ca, cha của em chết sớm, trong nhà em rất nghèo…Mẹ của em vì chiếu cố cha mà cũng bị bệnh. Em liền đi ra ngoài kiếm tiền…Không ngừng kiếm tiền, nhưng em đã rất mệt mỏi…Rất mệt. Em muốn bên mẹ, muốn tiếp tục đi học….Em mới chỉ học đại học được nửa năm, rất muốn học nốt….

Hiện tại, có lẽ do say rượu ảnh hưởng, Cam Dao mới chủ động kể chuyện của mình.

Truyện được copy tại 4vn

Lâm Vân đột nhiên cảm giác lạnh buốt ở gáy, trong lòng liền căng thẳng. Lại không biết nên an ủi Cam Dao như thế nào.

Truyện được copy tại 4vn

-Lâm đại ca …Anh hát một bài cho em nghe đi…Lúc em còn rất nhỏ, mẹ đều hát cho em nghe…

Cam Dao ôm cổ Lâm Vân, nhắm mắt lại, dường như muốn ngủ. Nhưng nàng vẫn yêu cầu Lâm Vân hát cho nàng nghe.

Truyện được copy tại 4vn

- Được rồi.

Lâm Vân đang không biết làm thế nào để an ủi Cam Dao. Thấy nàng nói như vậy, hắn nghĩ, có lẽ hát vài bài sẽ khiến tâm trạng của nàng tốt hơn.

Truyện được copy tại 4vn

Lâm Vân bỗng nhớ tới Thanh Thanh. Có một lần, nàng cũng bảo mình cõng nàng như thế này, rồi hát cho nàng nghe. Không biết liệu có một ngày nào đó, Vũ Tích cũng có thể nằm trên lưng của mình như vậy rồi nói:”Lâm Vân, anh hát cho em một bài”.

Lâm Vân nhớ tới Hàn Vũ Tích, nhớ tới lần trước nàng dẫn mình trở lại sơn trang Tương Hồ. Lại nhớ tới lần đầu tiên nàng dẫn mình đi chợ mua thức ăn. Nhớ lần nàng chui vào ngực mình, nhớ lại giấc mơ mà mình cùng Thanh Thanh và Hàn Vũ Tích dắt tay nhau đi trên núi hoa sơn trà.

- Hoa cúc màu vàng, sơn trà mùi thơm

- Người anh yêu, đang ở nơi nào?Truyện được copy tại 4vn

- Lúc trước dắt tay emTruyện được copy tại 4vn

- Nhưng giờ em không còn bên anh nữa

….Truyện được copy tại 4vn

Hoa cúc vẫn vàng

Truyện được copy tại 4vn

Sơn trà vẫn thơm

Nhưng trời đã lão, đất đã hoangTruyện được copy tại 4vn

Khi nào em mới trở về bênh anh?

Truyện được copy tại 4vn

….

Hoa cúc vàng, sơn trà thơm

Người trong mộng….

,,,,Truyện được copy tại 4vn

Tiếng ca trầm thấp của Lâm Vân chậm rãi hòa vào khung cảnh xung quanh, khiến ban đêm như dài thêm, giống như là tưởng niệm, kéo dài vô tận…

Truyện được copy tại 4vn

- Vũ Tích…

Lâm Vân hát xong, thở dài một tiếng. Đột nhiên ở sâu trong nội tâm lại có sự lo lắng cho Hàn Vũ Tích. Hắn biết là do lực lượng Tinh Vân không có cách nào khôi phục, mới khiến tâm tình xao động như vậy.Truyện được copy tại 4vn

Chẳng lẽ mình không thể gặp lại nàng sao? Đợi làm xong việc bên này, mình sẽ giao toàn bộ công việc cho Cam Dao và Kỷ Lam. Sau đó trở về Phần Giang lấy lại đồ đạc mà Tô Tĩnh Như đang cầm, nhìn Hàn Vũ Tích lần cuối rồi rời đi nơi này.

Truyện được copy tại 4vn

Việc tu luyện của mình xảy ra vấn đề. Tuy nhiên hắn không biết là vấn đề gì. Cứ mỗi lần bị thương là một lần khó khôi phục. Việc này nhất định không bình thường. Cần phải tới một nơi có linh khí sung túc, toàn tâm toàn ý tìm ra nguyên nhân. Hắn không làm vậy sớm bởi vị chuyện sản xuất áo lót của công ty níu kéo hắn quá lâu.

Truyện được copy tại 4vn

Hàn Vũ Tích là nhất định phải xem. Nếu không nội tâm sẽ còn lo lắng, gây ảnh hưởng cho việc tu luyện.. Dù chỉ là xem cuộc sống hiện tại của nàng như thế nào, cũng có thể an ủi nội tâm một ít.

Truyện được copy tại 4vn

Nghe Lâm Vân hát, Cam Dao vốn say lờ đờ, liền rõ ràng ngủ. Ở khóe mắt còn lưu lại hai hàng nước mắt. Có lẽ nàng nghe được gì đó trong tiếng ca của Lâm Vân, có lẽ nàng mơ thấy gì đó trong giấc mơ.Truyện được copy tại 4vn

Từ cửa hàng trang phục cho nữ Hương Tân tới ngõ Hạnh Hoa cũng không phải là đoạn đường ngắn. Huống chi Lâm Vân còn cõng theo một người. Tuy hắn là một người Tu Tinh, nhưng dù sao chỉ là mới hình thành Tinh Vân, huống hố còn mang theo vết thương chưa lành.

Truyện được copy tại 4vn

Nhưng nghĩ tới lần trước Cam Dao vất vả cõng mình về, mà mình chỉ có chút đổ mồ hôi mà thôi. Nàng đã muốn mình cõng trở về, thì chút khổ sở đó cũng không là gì. Mình còn thiếu nợ nàng một mạng cơ mà.Truyện được copy tại 4vn

Tuy nhiên, Cam Dao mặc cũng không phải là nhiều. Dù sao thời tiết cũng đã bất đầu nóng. Mồ hôi trên lưng của Lâm Vân đã làm ướt đẫm cái áo sơ mi và áo lót ở bên trong. Khiến hai đồi núi ở phía sau cơ hồ như không có thứ gì ngăn cản. Hơn nữa hương thơm từ thiếu nữ càng khiến cho hắn bốc hỏa. Cũng may Cam Dao đang ngủ, hắn đỡ phải xấu hổ.

Truyện được copy tại 4vn

Cho dù Lâm Vân đi không chậm, nhưng lúc về đến phòng trọ đã là hai giờ sáng. Cõng một người càng đi về sau càng mệt, cả người của Lâm Vân đều bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Lúc trên đường đi mồ hôi đã bị gió thôi khổ, nhưng khô rồi lại bị ướt. Thở phì phò lấy cái chìa khóa trong túi của Cam Dao để mở cửa. Thấy Cam Dao vẫn ngủ rất ngon, đành phải đặt Cam Dao ở trên giường của mình.

Truyện được copy tại 4vn

Hắn không dám cởi quần áo cho nàng. Bởi cô nàng này vốn mặc ít quần áo. Nếu cởi ra, phỏng chừng sẽ lộ cơ thể bên trong. Tuy nhiên, chỗ áo trước ngực của nàng đã ướt đẫm, không thể che được hai điểm màu đỏ trên đó. Lâm Vân nhìn vào cũng phải tim đập thình thịch.

Truyện được copy tại 4vn

Vội kéo một cái chăn mỏng đắp lên người Cam Dao, thoát giày cho nàng, rồi lấy khăn nóng lau qua mặt cho Cam Dao. Xong đâu đó mới đóng cửa lui ra ngoài.

Truyện được copy tại 4vn

Trên người vẫn còn dính chất bẩn do Cam Dao nôn ra, Lâm Vân tranh thủ thời gian vào nhà tắm tắm rửa một lần, rồi lên giường ngủ. Hắn muốn sáng mai dậy sớm một chút, rồi đi tới công viên phụ cân tu luyện thử xem. Mình là một người Tu Tinh, chỉ cõng một người trở về, mà đã mệt thành như vậy, khiến Lâm Vân nổi lên lòng cảnh giác.

Truyện được copy tại 4vnTruyện được copy tại 4vn

Không thể khôi phục Tinh Vân là một nguyên nhân, nhưng hiện tại mình vẫn là quá yếu. Tiếp tục như vậy là không được. Kẻ thù của mình quá mạnh, mà thực lực của mình so với bọn họ chỉ như một con kiến mà thôi

## 97. Chương 98: Cảm Ơn Anh, Lâm Vân

Truyện được copy tại 4vn

Chương 98: Cảm ơn anh, Lâm Vân

Truyện được copy tại 4vn

Cam dao ngủ được rất ngon. Trong giấc mơ, nàng giống như được một người nam nhân không mặc quần áo ôm trong ngực. Lúc bừng tỉnh, mở to mắt ra mới phát hiện trời đã sáng. Tại sao mình lại ngủ trên giường? Hình như tối hôm qua mình cùng Lâm Vân ăn cơm, về sau uống rượu…Không tốt, Cam Dao vội vàng bỏ cái chăn mỏng trên người.

Quần áo vẫn còn, ngay cả tất cũng chưa thoát, chỉ có giày là cởi bỏ. Lâm Vân? Là Lâm Vân mang mình về?

Cam Dao xoa xoa đầu đang đau vì say rượu, cuối cùng mới nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Mình đã uống say, còn nôn vào Lâm Vân nữa. Sau đó cự tuyệt Lâm Vân bắt xe taxi, mà nhất định muốn Lâm Vân cõng mình trở về. Còn muốn Lâm Vân hát cho mình nghe….

Truyện được copy tại 4vn

“ Em không ngồi xe taxi về. Lần trước em đã cõng anh về, anh cũng phải cõng em về. Anh từng nằm trên lưng em, em cũng muốn nằm trên lưng anh…” Trời ạ, đây là những lời mình nói sao? Xấu hổ chết mất.

Truyện được copy tại 4vn

Cõng mình trở về? Anh ấy đã cõng mình đi vài chục km từ chỗ quán ăn tới ngõ Hạnh Hoa? Cam Dao ôm lấy đầu của mình, mình quả thực điên rồi. Xa như vậy, lại muốn một người cõng về nhà trọ? Chắc phải mệt mỏi chết. Không biết anh ấy có phải thực sự cõng mình gần ấy đoạn đường không?

Truyện được copy tại 4vn

Đúng rồi, mình nhớ anh ấy đã cõng mình. Chẳng những là cõng mình về, hơn nữa anh ấy còn không mặc áo, trần trụi cõng mình trên lưng. Cúi đầu nhìn cái áo mỏng đang mặc, Cam Dao mặt lại hồng, cái này….

Truyện được copy tại 4vn

Nhưng nàng lại nghĩ đến, Lâm Vân làm sao có thể cõng mình với đoạn đường dài như thế? Mình cũng phải hơn năm mươi cân a. Đây là người bình thường có thể làm được sao? Cẩn thận nghĩ lại, Lâm Vân đúng là cõng mình, không có ngồi xe. Lúc đi đường hình như mình đã ngủ mất. Tối hôm qua mình ngủ rất ngon, buổi sáng còn mơ thấy một người nam nhân ôm mình, không phải là Lâm Vân sao? Chính xác hơn là mình ôm người nam nhân đó trong mộng. Chẳng lẽ phát xuân rồi? Cam Dao vò tóc mình, quả thực mắc cỡ muốn chết. Từ nay về sau tuyệt đối không uống rượu.

Truyện được copy tại 4vn

Còn có, Lâm Vân hát bài hát kia, nàng mơ hồ còn nhớ một chút “Hoa cúc vàng, sơn trà thơm. Người anh yêu, đang ở nơi nào?...Sơn trà vẫn thơm…Người trong mộng…” Lâm Vân đang nhớ tới người yêu sao? Không biết là cô gái Thanh Thanh hay là Vũ Tích mà hắn nói mê kia?

Truyện được copy tại 4vn

Vừa nghĩ tới cả người mình đều bẩn, Cam Dao tranh thủ vào nhà tắm tắm. Ở trong có một đống quần áo, cầm lên nhìn xem, là áo của Lâm Vân, toàn bộ quàn áo đều đã ướt. Nhưng khi cầm lên ngửi, là mùi của mồ hôi.

Truyện được copy tại 4vn

Trên người hắn ra nhiều mồ hôi như vậy, chẳng phải quần áo trong của mình cũng bị ướt đẫm? Hơn nữa áo lót mình mặc bên trong mỏng như vậy, chả phải là mình cơ hồ không mặc gì, dựa trên lưng của Lâm Vân sao? Cam Dao càng nghĩ càng kinh hãi, càng nghĩ càng thẹn thùng. Nhưng khi nhìn lại vào số quần áo ướt đẫm của Lâm Vân, trong lòng lại cảm động.

Truyện được copy tại 4vn

Cả quần áo đều ướt đẫm mồ hồ, không biết hắn đã vất vả như thế nào? Cam Dao cầm số quần áo trên mặt đất lên, lẩm bẩm nói:”Lâm đại ca, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã cõng em trở về, cảm ơn anh để cho em hạnh phúc một đêm. Còn cảm ơn anh đã hát cho em nghe…Hoa cúc vàng, sơn trà thơm, nhớ về em…Lâm đại ca, anh rất nhớ vợ sao? Vợ anh nhất định là một nữ nhân hạnh phúc, nhất định là….”

Truyện được copy tại 4vn

Cam Dao tắm rửa xong rồi giặt sạch quần áo của nàng. Lúc đi ra cửa phòng của Lâm Vân vẫn đóng kín, không biết hắn đã dậy chưa.

Truyện được copy tại 4vn

Kỳ thực, Lâm Vân đã dậy sớm hơn Cam Dao nhiều. Chưa đến 6h sáng hắn đã đứng dậy. Thực lực của hắn hiện tại khiến hắn cảm thấy một loại nguy cơ. Nên buổi sáng liền chạy tới công viên gần đó tu luyện.

Truyện được copy tại 4vn

Bả vai bị thương tuy vẫn có thể lưu chuyển chân khí, nhưng rõ ràng lại có chút trở ngại. Trong lòng Lâm Vân có chút lo lắng. Tình cảnh hiện tại của mình thực sự không tốt. Có lẽ quyết định lưu lại trợ giúp Cam Dao và Tô Tĩnh Như không phải là chính xác.

Tu luyện vào sáng sớm cũng không hồi phục được lực lượng Tinh Vân nhiều lắm. Thậm chí, có thể nói là không thay đổi gì. Nhưng Tinh Hồn lại gia tăng một ít. Lúc trở lại phòng trọ đã nhanh 8h, tiện thể mua luôn đồ điểm tâm rồi để trên bàn. Không thấy Cam Dao đi ra, nhưng trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Phỏng chừng nàng đang tắm hoặc giặt quần áo.

Truyện được copy tại 4vn

Vốn còn định giặt sạch số quần áo hôm qua, nhưng Cam Dao đang dùng nhà tắm, đành phải để buổi tối trở về giặt. Cũng không đợi Cam Dao, trực tiếp đi tới quầy hàng của công ty. Giờ này cũng mới bắt đầu mở cửa hàng, mình là một quản lý, cũng nên đến sớm chút. Đã làm thì làm cho xong xuôi.

Truyện được copy tại 4vn

- A, Tiểu Lâm, cháu đã trở lại rồi a. Vì sao mấy tháng rồi bác không trông thấy cháu? Cháu không ở nhà, bác thấy Tiểu Cam có vẻ không vui. Có phải cháu và Tiểu Cam cãi nhau phải không? Cháu đừng làm việc gì có lỗi với nó. Làm con trai phải chịu trách nhiệm chứ. Tiểu Cam là một cô gái tốt, ai, thanh niên các cháu…

Bác gái dưới tầng mấy tháng rồi không nhìn thấy mặt Tiểu Lâm. Hôm nay rõ ràng lại trông thấy hắn đi từ trên tầng xuống. Bà ấy tưởng vợ chồng son đã hòa thuận lại,trong lòng mới thở phào một cái.

Truyện được copy tại 4vn

Trong đầu Lâm Vân tràn đấy dấu chấm hỏi. Âm thầm nghĩ, ta không trở về thì có gì phải xin lỗi Cam Dao? Ta tới ở đều có thanh toán tiền đầy đủ. Cam Dao là cô gái tốt, ta biết rõ, cần gì bà nhắc nhở.

- Bác gái, cháu nộp tiền nhà cho bác nhé

Nói xong, Lâm Vân lấy ra một sấp tiền trong túi, đưa cho bác gái chủ nhà.

Truyện được copy tại 4vn

- A, nhiều tiền như vậy? Tận hai mươi nghìn nguyên?

Đây là lần đầu tiên bác gái chứng kiến tiền thuê nhà nhiều như vậy.

Truyện được copy tại 4vn

- Đúng vậy, bởi vì cháu hay đi vắng thường xuyên nên cháu trả trước mấy tháng tiền thuê nhà luôn. Thôi cháu đi đây, chào bác.

Lâm Vân chào bác gái rồi rời đi.

Truyện được copy tại 4vn

- Tiểu Lâm, tiền này là trả cho một người hay hai người?

Bác gái thuê nhà vội vàng đuổi theo, muốn hỏi rõ. Nhưng nhanh chóng vỗ vỗ đầu mình. Thực sự là hồ đồ a! Hai người là vợ chồng son, sao có thể chỉ trả tiền thuê nhà cho một người.

Truyện được copy tại 4vn

Số tiền này chắc trả nợ luôn tiền nhà mấy tháng của Tiểu Cam. Vận khí của Tiểu Cam cũng không tệ lắm. Anh chàng Tiểu Lâm này hay biệt tăm biệt tích, nhưng coi như là có tiền.

Truyện được copy tại 4vn

Sau khi Cam Dao giặt sạch xong quần áo, nhìn nhìn quần áo của Lâm Vân, vẫn là giặt giúp hắn luôn. Tuy quần áo của ai người đấy giặt, nhưng lần này dù sao hắn cũng vì mình mà chảy mồ hôi ướt cả áo. Hơn nữa, cái áo sơ mi này bẩn là do mình nôn vào đó.

Truyện được copy tại 4vn

Tuy nhiên, khi tới cái quần lót của Lâm Vân, Cam Dao lại do dự. Chẳng lẽ cũng giúp hắn giặt quần lót sao? Suy nghĩ một lát, nàng quyết định vẫn là giúp hắn một lần. Hắn có thể cõng mình đi hết vài chục km, mình giúp hắn giặt quần lót có là cái gì.

Khi giặt xong thì đã là 8h rưỡi. Mặc dù hôm nay có đi làm trễ cũng không sao, nhưng Cam Dao vẫn không muốn đi muộn quá. Lúc đi thì phát hiện trên bàn có để một cốc sữa đậu nành và mười cái bánh quẩy. Mà phòng của Lâm Vân vẫn đóng kín, hẳn là hắn đã đi làm rồi.

Cam Dao cầm hộp sữa đậu nành lên uống một ngụm, có chút nguội, nhưng vẫn rất ngọt. Được người khác quan tâm thật là tốt. Cảm ơn anh, Lâm Vân.

## 98. Chương 99: Oanh Động

Mới ngắn ngủi nửa tháng, nhóm sản phẩm áo lót của Hồng Tường đã được cả nước biết đến. Nguyên nhân nổi tiếng của nó không phải là do hiệu quả mà là do giá tiền cực kỳ đắt.

Một cái áo lót chỉ có hàm lượng nhỏ 'Vân Tằm Miên', vậy đã có giá ngang bằng với giá mua một gian hàng, khiến cho mọi người không khỏi líu lưỡi. Tuy đắt như vậy, nhưng hàng vừa mới ra, chỉ trong một ngày đã bán hết. Ở một thời đại bùng nổ thông tin như ngày nay, người khác muốn không biết cũng khó.

Mà giá trị của những sản phẩm áo lót này đã được thị trường xác nhận. Tuy nhiên, không biết nó có thể làm chậm lão hóa của làn da, và phòng ngừa độc tố như trên quảng cáo không.

Nhưng áo lót làm bằng 'Vân Tằm Miên' mặc lên người vô cùng thoải mái, khiến cho cả làn da như được buông lỏng. Thậm chí dưới ánh sáng thích hợp có thể tăng ảo giác ở làn da, khiến mị lực của nữ giới tăng lên. Những hiệu quả trên quảng cáo này đã được chứng thực.

Các phụ nữ ở tầng lớp thượng lưu cho dù chen chúc để có thể mua được áo lót bằng 'Vân Tằm Miên', họ cũng rất cao hứng.

Ngửi được cơ hội, các công ty buôn bán li, các đài truyền hình, báo chí, các nhãn hiệu sản xuất quần áo nổi tiếng của nước ngoài đều phái người tới thăm dò. Trong khoảng thời gian ngắn, thành phố Phụng Tân trở nên vô cùng náo nhiệt.

Nhân viên của Hồng Tường ở Phụng Tân thì càng thêm nhiệt tình. Nhưng tốc độ sản xuất vẫn không đủ để đáp ứng người mua. Lâm Vân biết chuyện này cũng không thể làm gì hơn được, chỉ cảm thán hiện tại người có tiền thật nhiều.

Rõ ràng cửa hàng tiêu thụ đã quá nhỏ. Lâm Vân chuẩn bị nhờ chủ cửa hàng trang phục Hương Tân can thiệp. Chỗ quầy hàng quá nhỏ, không còn phù hợp với khả năng tiêu thụ của Hồng Tường.

Bất quá, không đợi Lâm Vân đi tìm, chủ cửa hàng trang phục Hương Tân đã chủ động tìm tới Lâm Vân. Hai người gặp mặt nói chuyện rất ăn ý, ông chủ cửa hàng còn đảm bảo cho Lâm Vân một nửa tầng hai để làm gian hàng.

Lâm Vân thầm than ông chủ này biết chớp thời cơ. Y có lẽ biết sản phẩm áo lót của Hồng Tường sắp sửa khiến thị trường điên cuồng, sợ Lâm Vân bỏ đi nơi này, nên mới chủ động tìm đến. Với y mà nói, một khi sinh ý của Hồng Tường thịnh vượng, chính là lúc cửa hàng Hương Tân của y nổi danh. Cho nên y không muốn mất một khách hàng như vậy.

Đã không cần đổi địa phương, Lâm Vân đương nhiên không muốn tìm điểm tiêu thụ mới. Một ít quầy hàng của Hòa Phong và các hãng khác đều bị loại bỏ, đổi thành quầy hàng độc quyền của Hồng Tường.

Lâm Vân thấy việc mở rộng quầy hàng đã được giải quyết, tâm tình không tồi. Tuy nhiên, hai cô gái tâm sự khiến hắn chú ý.

- Tiểu Úc, cậu phải rời đi công ty sao?

Một cô gái mặt tròn vừa cầm điện thoại trong tay,, vừa hỏi một cô gái có tướng mạo đáng yêu.

- Ừ, vốn mình tới nơi này làm việc là xem trọng Hòa Phong, không ngờ Hồng Tường lại quật khởi. Mình chỉ là một người bán hàng, nếu tới quầy hàng khác rồi lại bị chiếm đóng như thế này, không bằng đi tới chợ việc làm tìm công việc khác. Có lẽ ở đó sẽ có một công việc thích hợp với mình.

Cô gái được gọi là Tiểu Úc kia có chút hứng thú rã rời nói.

- Kỳ thực, anh cảm thấy em thích hợp với ngành tiêu thụ hơn.

Lâm Vân đột nhiên nói chuyện khiến hai cô gái này bị dọa, đều nhìn về phía hắn.

- Là anh? Là vị Lâm quản lý kia?

Tiểu úc rõ ràng nhận ra Lâm Vân.

- Không sai, là anh, chào em. Lúc trước cũng nhờ em tận tình giới thiệu sản phẩm. Như thế nào, có đồng ý tới quầy hàng của anh làm thử không?

Lần đầu tiên Lâm Vân tới cửa hàng Hương Tân, thì gặp cô gái bán hàng này ở quần hàng Hòa Phòng. Hắn rất thưởng thức cung cách làm việc của nàng, cảm thấy cô bé này rất có tài tiếp thụ.

- A, thật không?

Có lẽ cô gái này cũng rất muốn vào làm cho Hồng Tường.

- Ừ, em đi theo anh.

Lâm Vân dẫn cô gái tên Tiểu Úc này đi tới văn phòng mới. Cam Dao thấy Lâm Vân dẫn theo một cô gái đi vào, tranh thủ rót một chén trà. Cô gái này nàng cũng có quen, là làm việc cho Hòa Phong. Không biết vì sao lại đi theo sau Lâm Vân.

- Em ngồi xuống đi, em tự giới thiệu về bản thân.

Lâm Vân gặp Tiểu Úc có vẻ xấu hổ khi nhìn thấy Cam Dao, liền cười nói.

- Vâng, em tên là Ngũ Úc, là sinh viên tốt nghiệp ngành quản lý của học viện kinh tế Phụng Tân. Bởi vì mới tốt nghiệp không lâu, nên khó tìm việc làm, chỉ phải ở Hòa Phong làm nhân viên bán hàng.

Ngũ Úc nói xong, có chút khẩn trượng nhìn Lâm Vân. Đối với nàng mà nói, hiện tại có thể vào làm cho Hồng Tường, quả thực như là một giấc mơ vậy.

- Em có yêu cầu gì với tiền lương không?

Lâm Vân trực tiếp hỏi.

- Khoảng ba nghìn nguyên.

Ngũ Úc không biết nên nói nhiều hay ít, chỉ là đem tiền lương của Hòa Phong rồi cộng vào một ít.

- Ừ, như vậy đi, anh cho em mỗi tháng mười nghìn nguyên. Em liền tới Hồng Tường làm quản lý quầy hàng ở cửa hàng trang phục Hương Tân, như thế nào?

Lâm Vân không cần nói trích phần trăm gì đó. Bởi vì hiện tại áo lót của Hồng Tường cơ hồ không có hàng tồn. Lâm Vân tin tưởng, từ nay về sau cũng không có. Dù sao sản lượng chỉ có như vậy, mà nhu cầu lại vượt xa sản xuất.

- Cái gì?

Ngũ Úc không tin vào tai mình.

….

Càng ngày càng có nhiều người đi vào Phụng Tân, khiến cho việc cung ứng của Hồng Tường càng không đủ. Mỗi ngày, đều có mấy triệu, hoặc hơn chục triệu nguyên chảy vào Hồng Tường. Nhưng máy móc sản xuất chỉ có 10 cái mà thôi. Một ngày sản xuất 500 cái áo lót là cực hạn. Nhiều hơn nữa cũng chịu.

Lâm Vân không có cách nào, đành phải thông báo với khách hàng muốn mua áo lót Hồng Tường, mỗi ngày chỉ bán ra 500 cái. Nhiều thêm một cái cũng không có.

Nhưng như thế cũng không thể ngăn cản sự yêu thích và truy cầu cuồng nhiệt của nữ giới. Dẫn đến cứ sáng sớm lại có một hàng dài người xếp hàng, khiến cho năm trăm cái lót, nhoáng cái nửa ngày đã bán hết. Có người thậm chí không rời đi Hồng Tường, mà ngồi ở cửa chờ tới sáng hôm sau.

Ngoại trừ công nhân làm việc ở nhà máy phải làm 3 ca, còn lại các nhân viên của Hồng Tường đều chỉ phải công tác nửa ngày, mà tiền lương thì cao hơn nơi khác vài lần. Cho nên được vào làm cho Hồng Tường ở Phụng Tân, là chọn lựa số một của người xin việc.

Thời gian càng dài, những người mặc áo lót của Hồng Tường càng cảm nhận được chỗ tốt của nó. Khiến nhãn hiệu của Hồng Tường đã trở thành nhãn hiệu lớn trong mắt của nữ giới.

Một cái áo lót làm bằng 100% chất liệu 'Vân Tằm Miên' chính là đòn sát thủ lớn nhất với nữ tính. Còn các kiểu dáng như ‘Thiên sứ áo xanh’, ‘Hương cỏ thơm’, ‘Hoa sen dưới ánh trăng’, thì thành đồ cưới phải chọn đầu tiên. Mà áo lót có hàm lượng 'Vân Tằm Miên' nhiều hay ít, trở thành sự ganh đua với nữ giới.

Danh tiếng của áo lót nhãn hiệu Hồng Tường vang dội cả Phụng Tân, dần dần kéo dài tới cả tỉnh Tô Nam, thậm chí cả nước. Xu thế vẫn còn lan nhanh tới toàn thế giới.

Các thương hiệu nổi tiếng thế giới về quần áo như La Perla, Lejaby, Plandoo, Triumph, Ordifen đều cử người tới Phụng Tân mua hàng mẫu. Hơn nữa, trong thời gian này, trên thị trường đã xuất hiện các loại áo lót làm nhái của Hồng Tường, nhưng vì không có chất liệu 'Vân Tằm Miên' , cho nên có giống đến mấy cũng vô dụng.

Cam Dao và Kỷ Lam mấy người quả thực không tin những áo lót này là do công ty mình sản xuất. Quả thực quá oanh động. Nếu không phải mọi việc đang sờ sờ trước mắt, còn tưởng rằng nằm mơ.

## 99. Chương 100: Nhân Vật Lợi Hại

Chương 100: Nhân vật lợi hại

Đường Tử Yên ngây người ra, không ngờ từ khi quảng cáo của “Hồng Tường” Phụng Tân tung ra, đến khi toàn bộ sản phẩm nổi danh khắp thế giới, chỉ vẻn vẹn trong nửa tháng trời. Một chiếc áo ngực hoặc một chiếc áo nịt ngực hở ra là mấy chục ngàn, thậm chí mấy trăm ngàn. Nội y “Vân Tàm Miên”? Sao mình chưa từng nghe qua, cái này do Lâm Vân làm ra sao?

Hắn có bản lĩnh lớn như vậy ư? Tuy nhiên theo tin tức trên ti vi, hình ảnh cửa hàng “Hồng Tường” tiếng người huyên náo vẫn còn ở trước mắt, mình còn quen biết cả Kỷ Lam người đang nhận phỏng vấn trước ống kính kia. Bản thân ở lại vùng duyên hải này, nội y “Hồng Tường” vốn ì ạch không bán được, bỗng chốc sốt hẳn lên, cho dù đây không phải là nội y “Vân Tàm Miên”.

Là Lâm Vân hắn giành được chỗ tốt của thương hiệu “Hồng Tường”, hay thương hiệu “Hồng Tường” này chiếm được chỗ tốt của “Vân Tàm Miên”? Nàng đang nghi ngờ, bản thân luôn nằm trong quẫn cảnh thị trường không thể mở rộng, nhưng bây giờ chỉ bằng tin tức và quảng cáo truyền đến, đã khiến cho lượng tiêu thụ của bên này tăng lên. Là vận may hay là sự chế nhạo?

Đến hiện tại, một Tổng giám đốc như mình còn chưa nhìn thấy qua cái gì là nội y “Vân Tàm Miên”, đây mới là sự châm biếm thực sự. Thị trường bên này đã không cần mình phải lo lắng nữa, việc quan trọng nhất của mình bây giờ là nhanh chóng tới Phụng Tân, đi xem xem “Vân Tàm Miên” rốt cuộc có ma lực gì? Lẽ nào thực sự giống như những gì quảng cáo nói? Nàng tuyệt đối không tin.

Tô Tịnh Như nhìn bộ dạng điên cuồng của “Hồng Tường” Phụng Tân trên ti vi, kích động gần như muốn kêu lên. Lâm Vân, em quả nhiên không nhìn lầm anh. Anh là tốt nhất, anh quả nhiên là người đàn ông ưu tú nhất.

“Vân Tàm Miên” là gì? Em không biết, nhưng Lâm Vân, em biết anh không bao giờ phải rời khỏi bên cạnh em nữa, em quyết sẽ không để cho anh đi. Cầm quần áo của Lâm Vân ở bên cạnh mình, ôm trên tay, Tô Tịnh Như mang vẻ mặt trầm mê của hạnh phúc.

Có lẽ trong mắt Lâm Vân, mình chỉ là một cô gái mới gặp mặt nhau có hai lần. Nhưng trong mắt mình đã tồn tại một Lâm Vân không biết gặp đến bao nhiêu lần rồi. Từ sau lần trước được Lâm Vân cứu, trong giấc mơ của mình lần nào cũng tràn ngập hình bóng của Lâm Vân, lần nào cũng cảm nhận được mùi trên người của anh ấy, thực sự rất thích. Lần này anh ấy lại cứu “Hồng Tường”, anh ấy làm là vì mình sao? Có lẽ anh ấy là người mà ông trời phái xuống để cứu mình.

Bên tai truyền đến lời hát … “Hãy để em học cách làm người yêu của anh. Hỡi người em yêu nhất trong cuộc đời ơi, xin đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng…”. Từ lần trước sau khi cùng Lâm Vân nghe bài hát này, cô thích nhất là mở nghe bài hát “Học làm người yêu của anh” này.

Trong miệng lẩm bẩm nói:

- Đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng em…

- Tiểu Như, cha con tìm con đó.

Ngoài cửa truyền đến tiếng gọi của dì Ôn.

Tô Tịnh Như vội vội vàng vàng cất kỹ áo khoác của Lâm Vân đi, rồi đi xuống cùng dì Ôn. Thấy cha mình và chú hai đều đang ngồi ở phòng khách, Tô Tịnh Như vội vàng chào chú hai.

- Tiểu Như, nghe Tử Yên nói, lần này Lâm Vân ở Phụng Tân kia là do con phái tới đúng không?

Thấy con gái xuống, Tô Tài Kiến lập tức hỏi luôn.

- Vâng ạ, là do con sắp xếp qua ạ.

Tô Tịnh Như thấy cha nhắc đến Lâm Vân, lập tức trống ngực đánh lên “Thình thịch”, chuyện mình thích Lâm Vân liệu có phải là cha đã biết rồi. Tử Yên chỉ là ủy quyền cho Lâm Vân đến Phụng Tân, nhưng mình lại thêm cho Lâm Vân thân phận quản lí khu vực.

- Nhân tài a, lợi hại, thực sự lợi hại. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, có thể thay đổi như chong chóng. Nhân vật hạng này ta thực sự chưa từng gặp qua. Lợi hại, quả thực rất lợi hại.

Tô Thiết chú hai của Tô Tịnh Như mang vẻ mặt tán thưởng, ngồi một bên không ngừng nói lợi hại. Không biết là khen Lâm Vân hay là khen Tô Tịnh Như, có lẽ là khen cả hai rồi.

- Ừ, là một nhân vật lợi hại. Nhưng mà Tiểu Như này, làm sao con quen được loại nhân vật như thế này hả?

Khi Tô Tài Kiến vừa hỏi con gái, thì những thay đổi trên nét mặt của cô thật không thể giấu được ông, ông lập tức liền biết quan hệ giữa tay Lâm Vân này và con gái mình rất có khả năng không phải là loại bình thường.

Chuyện Tô Tịnh Như lần trước được Lâm Vân cứu chỉ có cô và chị họ, cùng với Tử yên biết, không có nói với cha, bởi vì chị họ cô muốn giấu chân tướng việc Lâm Vân giết người. Vì thế đối mặt với câu hỏi của cha, rõ ràng cô không thể trả lời.

- Cha nghe Tử Yên nói, cậu ta đi Phụng Tân con còn chuyển cho cậu ta hai triệu tiền vốn qua đó. Con làm sao biết được anh chàng Lâm Vân này nhất định sẽ thành công? Lại có thể thoáng cái đã chuyển cho cậu ta hai triệu?

Tô Tài Kiến nhìn sắc mặt của con gái, cũng biết được chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó. Tuy nói đối với Tô Tài Kiến số tiền hai triệu này chẳng khác gì hai đồng, nhưng đối với con gái một lần chuyển cho quản lý vừa mới nhận chức hai triệu, có lẽ có phần mê muội.

Dù sao tình hình tiêu thụ ở Phụng Tân ông hiểu rõ, muốn nói con gái tin tưởng một người mới đến công ty như vậy, thì có thể nhất cử làm ra một nghịch chuyển lớn như thế, Tô Tài Kiến ông không thể nào tin tưởng.

- Con cảm thấy anh ta có thể, thì để cho anh ta đi. Không có lý do, chỉ là cảm giác thôi ạ.

Tô Tịnh Như chỉ đành phải nói như vậy, cô cũng không thể nói hai triệu này vốn chính là đưa cho Lâm Vân đi tiêu xài linh tinh.

Tô Tài Kiến trầm mặc một hồi, không nói gì. Ông biết trực giác của con gái mình luôn rất chuẩn, có lẽ nó thực sự cảm nhận được anh chàng Lâm Vân này rất có bản lĩnh. Tuy nhiên vẫn có chút không yên tâm lắm mà nói:

- Ta đi kiểm tra xem xem, nếu quả thực không có vấn đề, cha có thể giải bỏ việc cấm túc với con.

Toàn bộ “Hồng Tường” ở Phần Giang đều trở nên sôi động, không chỉ người của văn phòng đều đang bàn tán về nội y “Vân Tàm Miên” của “Hồng Tường” Phụng Tân, hơn nữa đều cực kỳ hứng thú với vị Lâm quản lý có thể trở tay làm mưa này. Mấy ngày này ở bộ phận phục vụ nội y nữ mà Lâm Vân làm việc, càng có nhiều người đến tìm hiểu tình hình của Lâm Vân.

Những người mặc nội y thuộc nhóm “Hồng Tường” Phần Giang đang trong giai đoạn lượng tiêu thụ mạnh, tuy đều biết ngoài nội y “Hồng Tường” Phụng Tân ra, nội y ở các nơi khác đều không có “Vân Tàm Miên”. Nhưng những người này khi mua nội y vẫn lựa chọn nhãn hiệu “Hồng Tường”.

Thúy Lục Mính Thành, bên bờ hồ Thúy Lục tại Yến Kinh.

Nguyễn Y ngôi sao ca nhạc thành công nhất trong nước sống tại nơi này. Không chỉ có cô, rất nhiều nhân vật nổi tiếng của Bắc Kinh đều lựa chọn bên bờ hồ Thúy Lục để mua một căn biệt thự, tuy nhiên giá cả của những căn biệt thự ở đây không phải nơi mà một minh tinh bình thường có thể có đủ tiền để mua. Hoặc là nói bạn có đủ tiền để mua, nhưng chưa chắc đã mua được.

- Y Y, em thực sự muốn đi Phụng Tân sao?

Người nói là người đại diện của Nguyễn Y tên Phổ Hồng.

- Đúng vậy, chị Hồng, em quyết định rồi. Em nhất định phải tới công ty “Hồng Tường” tìm nhà thiết kế này, giúp em thiết kế mấy bộ trang phục. Nếu anh ta có thể thiết kế nội y đẹp như vậy, thì quần áo khác khẳng định cũng thiết kế rất đẹp. Em không chỉ muốn anh ta giúp em thiết kế một bộ nội y, mà còn muốn anh ta thiết kế cho em mấy bộ trang phục.

Nguyễn Y kiên định nói.

- Nhưng, em đi Phụng Tân liệu có chậm trễ thời gian quá rồi không, huống hồ một khi có người biết em đi Phụng Tân… Chi bằng để chị đi thay em. Hoặc là gọi nhà thiết kế này đến Yến Kinh là được rồi.

Phổ Hồng có chút lo lắng nói.

- Vâng, em thực sự rất thích loạt nội y “Thiên sứ trong mộng” mua về từ Phụng Tân này. Không ngờ còn có người có thể thiết kế và làm ra loại nội y như vậy. Em nhất định phải gặp nhà thiết kế này, tuy nhiên gọi anh ta đến Yến Kinh cũng được, nếu không chị Hồng đi sắp xếp đi.

Nguyễn Y suy nghĩ lời chị Hồng nói cũng đúng. Một nhà thiết kế thời trang, Nguyễn Y cô chỉ cần gọi một cuộc điện thoại, thì có thể gọi đến.

Rốt cuộc là ai lại có thể thiết kế ra loại nội y này. Vào lần đầu tiên Nguyễn Y mặc chiếc áo ngực “Thiên sứ trong mộng” lên, cô dường như giật mình. Quả thực là đã bị chinh phục bởi kiểu nội y với mỹ cảm như mộng mang nghệ thuật hoàn mỹ này, ngay cả với năng lượng của cô, cũng chỉ có thể mua mỗi loại hai bộ ở Phụng Tân mà thôi.

“Vân Tàm Miên” quả rất thần kỳ! Nếu nhà thiết kế này giúp mình dùng “Vân Tàm Miên” tạo ra một bộ y phục mà mình yêu thích, có lẽ đó là một chuyện cực kỳ thích thú đấy!

## 100. Chương 101: Chưa Gặp Qua Kẻ Ra Vẻ Lợi Hại Như Thế

Chương 101: Chưa gặp qua kẻ ra vẻ lợi hại như thế

Sau khi nội y “Hồng Tường” tung ra thị trường, Lâm Vân đã tổ chức cuộc họp đầu tiên.

Kỷ Lam lén nhìn Lâm Vân sắc mặt lạnh nhạt, tự nhủ đây là kiểu đàn ông gì vậy, trong một thời gian ngắn lại có thể thay đổi nhanh chóng. Cảm giác ban đầu của mình quả nhiên là đúng, may mà ở lại, chứ nếu mình đi, phỏng chừng chẳng có thể lại nhìn thấy một thời khắc kích động như vậy. Nội y “Vân Tàm Miên” nổi danh toàn cầu rõ ràng có công lao của mình trong đó, có đôi khi Kỷ Lam thực sự không dám tin.

Cam Dao càng khâm phục Lâm Vân đến tận xương cốt, tuy cô biết Lâm quản lý này rất thần bí, thậm chí còn bị súng bắn bị thương, nhưng không ngờ hắn lại có thể có bản lĩnh như vậy, thậm chí đến cả loại việc làm chấn động toàn cầu này hắn cũng có thể làm được.

- Lâm quản lý, hiện tại nội y của chúng ta cung không đủ cầu, chúng ta liệu có nên chuẩn bị thêm một số thiết bị này, tăng cường sản xuất không?

Tôn Khởi Bình mang vẻ mặt hưng phấn, đối với anh ta mà nói đi theo sau Kỷ Lam, đưa ra quyết định ở lại công ty thực sự là quá chính xác rồi.

- Không cần, máy móc cứ duy trì như vậy. Một chiếc máy có giá năm trăm ngàn đấy. Cam Dao em đợi lát nữa đem số tiền này mở hai chiếc thẻ, một chiếc mười triệu, một chiếc một triệu năm trăm ngàn. À, hãy dùng chứng minh thư của anh để mở nhé.

Lâm Vân không thể lại đi mua thêm thiết bị nữa, muốn kiếm tiền tự hắn ở đâu cũng có thể kiếm được. Bây giờ vì công ty nội y này thời gian hắn chậm trễ đã đủ nhiều rồi.

- Nhưng, Lâm quản lý …

Hồ Thanh hẳn là có suy nghĩ giống Tôn Khởi Bình, cho rằng thiết bị quá ít.

Lâm Vân nhìn ánh mắt bức thiết của mấy người cấp dưới, khoát tay nói:

- Loại thiết bị này rất khó tìm, số thiết bị này tôi đã mất mấy tháng trời mới mua được, tốt nhất là đừng nghĩ nữa.

Nghe Lâm Vân nói, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, thầm nhủ khó trách, nếu loại thiết bị này dễ kiếm, cũng không đợi đến bây giờ “Hồng Tường” mới một mình ăn cái bánh ngọt này, và mọi người còn không sản xuất ra “Vân Tàm Miên”.

- Bây giờ nói một chút về vấn đề tiền lương của mọi người. Công nhân viên bên dưới làm ba ca toàn bộ tăng năm mươi phần trăm tiền lương. Mấy nhân viên tài vụ mà Cam Dao mời đến cùng với một số công nhân viên đắc lực mà mọi người mời qua đây lương đều tăng gấp đôi. Còn lương của mấy người để tôi tính lại một chút…

Lời của Lâm Vân chưa nói xong, mấy nhân vật cấp dưới đều kích động đến mức có chút khống chế không nổi.

Thầm nhủ tiền lương tăng như vậy cũng quá nhanh rồi, mấy tháng trước mới tăng gấp đôi, bây giờ lại tăng lương, kích động lòng người quá đi! Anh chàng Lâm quản lý này quả nhiên nói được làm được, quyết định lúc trước quả thực là quá anh minh rồi.

- Tôi sở dĩ không gọi từng người một ra để nói chuyện tiền lương, là bởi vì mấy người chúng ta đều đồng cam cộng khổ tới bây giờ. Tôi không hi vọng vì tiền lương mà tạo nên sự ngăn cách giữa mọi người, hi vọng về sau mọi người vẫn tiếp tục hợp tác một cách chân thành nhất, đừng có dị tâm. Tôi không thể mãi ở đây được, bây giờ công việc của tôi giao cho Cam Dao tiếp quản. Lương của Cam Dao một tháng sẽ định là ba mươi ngàn nguyên…

- Cái gì…

Lời của Lâm Vân vừa dứt, mấy người cấp dưới đều kinh ngạc kêu lên, ngay cả Cam Dao cũng bịt cả miệng lại, không thể tin được.

- Tôn Khởi Bình và Kỷ Lam vẫn phụ trách việc chọn mua và tiêu thụ, nhân lực hai người có thể tự mình sắp xếp, do Cam Dao thống nhất quản lý. Lương của hai người một tháng là hai mươi sáu ngàn nguyên. Hồ Thanh vẫn phụ trách vấn đề sản xuất, lương một tháng là hai mươi ba ngàn nguyên, tất cả đều do Cam Dao làm sổ sách. Cuối tháng mỗi người ngồi ở đây thưởng một trăm ngàn nguyên, những cái này đều do tôi ký tên. Về phần thưởng sau này sẽ do Cam Dao phụ trách, hoặc là do người mới đến tiếp quản.

Lâm Vân nói xong, tất cả mọi người bị ngây người sợ hãi bởi những điều kiện hậu đãi như vậy.

- Quản lý, như vậy… có phải báo cáo một chút với Đường tổng không.

Cam Dao có chút lo lắng hỏi.

- Không cần…

Lâm Vân lập tức khoát khoát tay, trong lòng hắn hiểu rõ, Đường Tử Yên này căn bản không hi vọng bản thân đến đây làm ra được trò gì thực sự, thậm chí hai triệu kia đều là tiền Tô Tịnh Như lấy ra cho Lâm Vân tiêu xài.

Khi cuộc họp còn chưa kết thúc, trợ thủ của Cam Dao gõ cửa bước vào phòng họp, nói với Lâm Vân:

- Lâm quản lý , có một người tên là Phổ Hồng đến tìm anh có chuyện ạ.

- Ồ, chuyển điện thoại vào đây.

Nghe Lâm Vân nói xong, trợ thủ này nhanh chóng đi ra và nối máy nội bộ đến chỗ Lâm Vân.

- Tôi là Lâm Vân, xin hỏi đầu dây bên kia là ai?... Ồ, nhà thiết kế? Đi Yến Kinh?... Không cần, tôi cũng không cần biết là ai, tôi không rảnh. Ồ, Nguyễn Y? Không biết, chưa nghe qua, được rồi nhé… tôi đang bận.

Lâm Vân nói xong cúp luôn điện thoại, để tránh người phụ nữ này dong dài.

- Ô, là Nguyễn Y ư? Chính là sao ca nhạc Nguyễn Y?

Lâm Vân còn chưa nói xong, mọi người đều đã sôi nổi bàn luận. Nguyễn Y là ca sĩ nổi tiếng, không ai không biết, Lâm Vân qua điện thoại lại nói chưa từng nghe qua. Mấy người họp bên dưới không một ai không thích bài hát của Nguyễn Y, không chỉ là bởi vì Nguyễn Y quả thực xinh đẹp giống như Thiên Tiên hạ phàm, càng bởi vì các bài hát của cô quả thực rất hay.

Lâm Vân một hồi không nói gì, Nguyễn Y hắn cũng đã được nghe nói qua là một ca sĩ nổi tiếng, chỉ là không nghĩ lại có thể có nhiều fan như vậy. Trong phòng họp này, ngoài hắn ra hầu như toàn bộ là fan của cô ta, độ sát thương của Nguyễn Y này quả thực không nhỏ!

Thấy cuộc họp đã không còn cách nào để có thể tiếp tục, Lâm Vân chỉ đành tuyên bố tan họp, dù sao chuyện nên nói thì đã nói xong rồi. Lâm Vân đi ra khỏi phòng họp, trong lòng lại đang nghĩ đến hôm nào sẽ đi, chắc qua vài hôm nữa! Đợi bên này hoàn toàn ổn định lại rồi đi vậy.

……………….

- Chị Hồng, sao rồi?

Nguyễn Y thấy Phổ Hồng sau khi gọi điện thoại, thì mang vẻ mặt không cam lòng ngồi đó, bộ dạng dường như rất tức giận, đành phải mở lời hỏi.

- Gặp qua kẻ ra vẻ lợi hại rồi, nhưng chưa gặp qua kẻ ra vẻ lợi hại đến mức đấy…

Phổ Hồng mở miệng nói lời thô tục.

- Làm sao vậy chị?

Nguyễn Y có chút kỳ quái, gọi một cuộc điện thoại sao có thể khiến chị Hồng tức giận thành ra như vậy, lẽ nào bên kia đã nói gì ư? Cho dù là nói gì, lẽ ra cũng không đến mức tức giận như thế chứ.

Phổ Hồng thực sự đã giận rồi, rõ ràng nói không biết Nguyễn Y, điều này có thể sao? Có thành phố nào mà không treo những bức ảnh lớn của minh tinh Nguyễn Y trên khắp đường phố, có đài truyền hình nào mà không luôn Nguyễn Y Nguyễn Y chứ? Nếu là người khác nhận được điện thoại mời của mình, có ai không hưng phấn mà lập tức đến chứ, đây là Nguyễn Y mời đấy.

Nhưng quản lý của công ty “Hồng Tường” này lại có thể nói là không rảnh, hoặc là nói không biết Nguyễn Y, thực sự là đồ phá hoại mà.

- Quản lý của “Hồng Tường” này thực sự là đồ phá hoại mà, không ngờ nói là chưa hề nghe qua em là ai. Em nói xem có tức không, gặp qua loại ra vẻ lợi hại rồi, nhưng chưa gặp qua loại người ra vẻ lợi hại như vậy.

Phổ Hồng vẫn tức giận bất bình.

- Hì hì.

Nguyên Y cười một tiếng nói:

- Chị Hồng, chút chuyện nhỏ như vậy mà chị tức giận như thế sao? Có phải cảm thấy vị trí người đại diện của mình vẫn làm chưa tốt, nên vẫn còn có người không biết em hả.

Nguyễn Y trêu chọc nói.

- Đừng giận nữa, cả nước nhiều người như thế, không biết em thì nhiều lắm. Tuy nhiên một quản lý ở thành phố lớn nói là chưa nghe qua về em, thực sự là có chút thú vị đấy. Hay là chị gọi tiếp một cuộc nữa đi, để em nói chuyện cho.

Nguyễn Y cũng có chút hiếu kỳ với người nói chưa nghe qua về mình, trong lòng quả thực có chút không phục. Ở một thành phố lớn làm quản lý, nói chưa nghe qua mình, có thể sao?

- Lâm quản lý , có điện thoại ạ.

Lâm Vân bây giờ rất sợ ở trong công ty, thà đi tới cửa hàng chứ không muốn ở lại đây. Ở đây quả thực là cứ tí tí lại có điện thoại.

- Có chuyện thì nói luôn đi nhé, tôi rất bận.

Lâm Vân nhận điện thoại và nói thẳng luôn.

- Xin chào, anh khỏe không quản lý Lâm. Tôi là Nguyễn Y, thực sự rất vui khi được trò chuyện với anh…

Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh như tiếng chim hoàng anh động lòng người.

## 101. Chương 102: “sơn Trà Hoa” Duy Nhất

Chương 102: “Sơn Trà Hoa” duy nhất

- Rất vui, vậy thì mau nói vào trọng điểm đi, tôi rất bận.

Lâm Vân thực tại đã bị những cuộc điện thoại dối trá này làm phiền tới mức không chịu nổi. Thầm nghĩ có gì mà vui chứ, chúng ta trước giờ chưa từng quen biết, đáng vui lắm sao?

- Kìa…

Nguyễn Y không ngờ đối phương lại có thể có thái độ như vậy, nhướng mày, không khỏi có chút tủi thân, không ngờ lại nói chuyện với mình như vậy.

- Không nói thì tôi cúp điện thoại đấy.

Lâm Vân nói rồi định cúp điện thoại luôn.

- Đừng… nghe nói nội y của quý công ty đều do anh Lâm thiết kế, tôi muốn mời anh Lâm đến Yến Kinh một chuyến, đương nhiên thù lao tôi sẽ trả gấp mười.

Nguyễn Y vội vàng nói ra yêu cầu của mình, cô thật sự sợ Lâm Vân sẽ cúp điện thoại của mình, khi mình chưa có thời gian để nói mục đích của bản thân.

- Còn có chuyện gì nữa không?

Lâm Vân hỏi.

- Hết rồi…

Nguyễn Y cuối cùng cũng thở phào một cái, người này dường như có chút động tâm rồi.

- Ồ, tôi không rảnh đâu, tạm biệt.

Đầu dây bên kia liền truyền đến âm thánh báo bận.

Nguyễn Y cầm điện thoại với âm thanh báo bận mà kinh ngạc sững sờ, lẽ nào nói chuyện với mình anh ta rất ấm ức sao? Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, từ khi nào mà mình phải chịu tủi thân như vậy chứ!

Lâm Vân trong lòng lại cảm thấy khó chịu, đều đã nói là không rảnh rồi, vậy mà cứ hết lần này đến lần khác gọi điện tới. Hắn cũng muốn đi đến nhà xưởng một chuyến, bản thân muốn tự tay giúp Hàn Vũ Tích thiết kế một bộ nội y tặng cho nàng ấy, cho dù là gửi qua bưu điện cũng được. Sau khi mình rời khỏi Phụng Tân, muốn một lòng đi tu luyện, phỏng chừng trong thời gian rất dài sẽ không nhập thế.

Lâm Vân đi vào công xưởng nơi mà hiện tại được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, trong lòng cũng có chut đắc ý. Tuy chút thành tích này của mình ở Thiên Hồng mà nói chẳng có chút nghĩa lý gì, nhưng ở nơi này lại là nghịch thiên. Mấy năm thời gian đều làm việc trong khẩn trương, phân xưởng bỏ vỏ quả bông già cũng có nhiều công nhân viên chuyên tâm bóc quả bông, đối với một công việc với số tiền lương cao như thế, không ai không muốn chăm chỉ làm việc, ngộ nhỡ bị cắt giảm, mới không có ai đồng tình.

- Quản lý, anh đến rồi ạ.

Hồ Thanh thấy Lâm Vân tới, vội vàng chạy tới chào hỏi, bây giờ Lâm Vân chính là thần trong lòng anh ta. Anh ta tự mình chứng kiến sự quật khởi của “Hồng Tường” Phụng Tân, đồng thời cũng là sự quật khởi của bản thân mình.

- Ừ, Hồ Thanh, tôi muốn làm một thứ, cho tôi một máy trống nhé.

Lâm Vân thuận miệng phân phó.

Rất nhanh một chiếc máy được để trống, Lâm Vân tự tay thiết kế, may, dùng hết mấy tiếng đồng hồ mới giúp Hàn Vũ Tích làm xong một bộ nội y loại “Sơn Hoa Trà”, hoàn toàn là thiết kế “Vân Tàm Miên” một trăm phần trăm, màu phấn hồng chính là dựa theo màu sắc lần trước hắn nhìn thấy để làm, hơn nữa cả bộ nội y còn mang thêm lực lượng Tinh Vân của mình, nhìn vào quả thực khiến chị em yêu thích không buông tay.

Đóng gói cẩn thận sản phẩm mình vừa làm xong, thì đã sang thời gian ăn cơm rồi, hắn nhanh chóng rời khỏi nhà xưởng. Vốn còn muốn thiết kế cho Cam Dao một bộ, lần trước hắn còn cố ý quan sát ngực của cô. Tuy nhiên nghĩ mình tặng nội y cho Hàn Vũ Tích còn được, nếu tặng cho Cam Dao thì có chút không thích hợp, quyết định để mấy người Cam Dao đến đây tự chọn một chiếc là được rồi.

- Lâm Vân…

Lâm Vân vừa đi ra khỏi nhà xưởng thì nghe có tiếng người gọi mình, quay đầu lại không ngờ nhìn thấy Đường Tử Yên, còn Cam Dao thì đi theo phía sau cô, làm sao cô ấy tới vậy?

- Ô, tôi cứ nghĩ là ai, hóa ra là mỹ nữ lão tổng à. Lão tổng cô một ngày kiếm tiền tỷ, sao lại rảnh rỗi tới chỗ này thế? Không phải công ty có chỗ nào cần tôi giúp đỡ chứ hả?

Lâm Vân thấy Đường Tử Yên trong lòng không vui, nhưng cũng không muốn dong dài với vị Tổng giám đốc xinh đẹp không có hảo cảm với mình này.

- Kìa, Tổ trưởng Lâm, chào anh, có thời gian không ra ngoài ngồi trò chuyện chút đi?

Đường Tử Yên thấy thái độ của Lâm Vân, trong lòng có chút xấu hổ, không nghĩ tới có một ngày mình sẽ tìm đến người này nhờ giúp đỡ.

- Bận lắm, công việc của tôi rất nhiều, với cả ở đây tôi là quản lý không phải tổ trưởng.

Lâm Vân lòng tự nhủ tôi làm gì có thời gian mà ngồi nói chuyện phiếm với cô. Giúp đỡ Cam Dao và Tô Tịnh Như là mình tự nguyện, còn đối với Đường Tử Yên này, hắn ngược lại một chút hảo cảm cũng không có.

Không phải nói về thái độ của cô ta đối với mình, mà là cô ta nhìn người luôn dùng với ánh mắt cao cao tại thượng, khiến cho người ta thấy khó chịu. Bản thân lại không nợ cô ta cái gì, không cần thiết phải dong dài với cô ta. Đừng nói mình sắp rời khỏi “Hồng Tường” rồi, ngay cả mình không rời đi, cũng không muốn xuất hiện cùng loại người này quá nhiều.

Tuy Đường Tử Yên cũng là một đại mỹ nhân, nhưng mỹ nhân thì mình thấy nhiều rồi. Lẽ nào cứ là mỹ nhân thì mình sẽ thiếu nợ cô ta sao? Lẽ nào là mỹ nhân thì có thể cho rằng bản thân tài trí hơn người, không cần nói hiện tại, chính là vào lúc vừa mới vào công ty Lâm Vân cũng không chịu thua cô ta như thế.

Thấy Đường tổng mang vẻ mặt khó xử, Cam Dao vội nói:

- Lâm quản lý, Đường tổng vừa từ Thâm Quyến đến Phụng Tân, vừa xuống máy bay đến cơm cũng không ăn đã đến tìm anh, hay là chúng ta đi ăn cơm trước đã nhé?

Cam Dao nói xong mặt đỏ lên, từ lần trước được Lâm Vân cõng về nhà, cô không dám một mình gặp mặt Lâm Vân nữa, đều là ở những nơi công khai.

Lâm Vân thấy Cam Dao mở lời, cũng không tiện từ chối, dù sao Cam Dao đã cứu qua mình một lần, hắn suy nghĩ rồi nói:

- Được thôi, vậy tôi sẽ tốn kém một lần, mời hai người đẹp ăn cơm vậy.

Đường Tử Yên vẻ mặt khi trắng khi đỏ, thầm nhủ Lâm Vân này thực sự không biết nể nang gì cả, không ngờ thể diện còn không bằng cả Cam Dao. Tuy nhiên lần này cô ta đến nhờ Lâm Vân, nên cũng có thể nhẫn nhịn được.

Tìm được một tiệm cơm sạch sẽ, yêu cầu một ghế lô, gọi mấy món thức ăn. Lâm Vân nhân tiện hỏi:

- Hai người đẹp muốn uống rượu không?

Cam Dao vừa nghe đến uống rượu, sắc mặt lần nữa ửng lên như quả hồng, vội vàng lắc đầu. Đường Tử Yên trong lòng rất kỳ quái, tự nhủ Cam Dao này sao thế, dường như có chút cổ quái.

- Đường tổng, có chuyện gì, cô nói đi. Nếu không khó khăn thì có thể giúp cô, tôi sẽ tiện thể làm một lần. Nếu phiền phức quá thì cô cũng không cần nói nữa đâu.

Lâm Vân vừa ăn vừa nói, thanh âm ăn cơm Cam Dao đã sớm quen rồi, nhưng Đường Tử Yên vẫn cau mày, tự nhủ tên Lâm Vân này bộ dạng ăn uống quá mức khó coi rồi.

- Nghe nói lần này anh đã tăng tiền lương lên rất cao cho công nhân viên của công ty anh?

Đường Tử Yên không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chỉ đành nói ra điều mình vừa biết được.

- Không sai, lẽ nào Đường tổng có ý kiến gì sao?

Lâm Vân vừa ăn vừa có chút khó hiểu nhìn Đường Tử Yên, mình tăng tiền lương là bổn sự mình nên làm. Lẽ nào một quản lý khu vực như mình, dùng lợi nhuận để tăng lương cho công nhân viên cũng không được sao?

- Ồ, không phải, anh hiểu nhầm rồi. Anh có thể cho tôi biết “Vân Tàm Miên” kia của anh là chuyện gì không?

Đường Tử Yên thấy Lâm Vân dường như có chút ý kiến với mình, nhanh chóng trực tiếp nói ra điều mình muốn biết.

- Cái này một hai câu không thể nói hết được, không thì như vậy đi, ngày mai cô đến công ty tôi tổ chức một cuộc họp, để Cam Dao và Kỷ Lam giải thích một chút cho cô biết.

Lâm Vân thực tại không muốn phí nước miếng để giải thích mấy thứ này.

- …

Đường Tử Yên thật không ngờ lại nhận được câu trả lời như thế.

- Vậy tôi nghe nói “Vân Tàm Miên” phía bên Phụng Tân cung không đủ cầu, mỗi ngày đều có người xếp hàng, hơn nữa chưa đến buổi trưa đã bán hết. Tại sao không tăng cường sản xuất chứ?

Đường Tử Yên vẫn là nói nghi vấn lớn nhất của mình.

- À, cái này thì tôi có thể trả lời cô, bởi vì thiết bị sản xuất loại “Vân Tàm Miên” này chỉ có mười máy, không có cách nào để gia tăng sản xuất cả. Đừng có nói là đi mua thêm nữa, vì đã không thể mua được nữa rồi. Bởi vì vật liệu chế tạo ra loại máy này đã hết.

Lâm Vân sau khi trả lời, đã cố ý bịt kín hoàn toàn câu hỏi đằng sau của Đường Từ Yên.

- Cái gì….

Đường Tử Yên thật sự ngây ngẩn cả người.

## 102. Chương 103

## 103. Chương 104: Cảm Giác Thật Nhẵn Mịn

Thời gian cả đêm, Đường Tử Yên đã tìm hiểu được nhiều chuyện liên quan đến Lâm Vân qua Cam Dao. Tuy bản thân Cam Dao biết cũng không nhiều, nhưng dù sao thì cũng sống chung với nhau cả một thời gian dài như vậy rồi…

Buổi sáng hôm sau khi thức dậy, Lâm Vân đã tu luyện trở về, mang về hai phầm điểm tâm cho hai cô gái. Nhìn thấy thân hình lười biếng khi vừa thức dậy của Đường Tử Yên, Lâm Vân cũng không khỏi không tán thưởng thân hình của Đường tổng này thực sự rất đẹp.

- Cam Dao em thật đúng là hạnh phúc quá đi, mỗi ngày đều có người mua đồ ăn sáng. Ngày mai chị cũng sẽ bắt đầu ở đây, Lâm Vân anh sẽ không chỉ giúp tôi một lần chứ?

Đường Tử Yên nhìn nhìn Cam Dao, lại có chút hàm xúc nói với Lâm Vân.

- Đường tổng cô tranh thủ đi rửa mặt đi, nhanh nhanh còn phải đến cửa hàng nữa.

Lâm Vân không chút gì dễ chịu nói.

Cam Dao mặt đỏ lên, trong lòng khẽ thở dài, biết hảo cảm của mình đối với anh chàng Lâm Vân này đã rất sâu rồi. Hắn cố ý tự mình thiết kế, rồi tự tay làm một bộ nội y, đó là để tặng cho vợ của hắn, là Hàn Vũ Tích kia ư? Vợ của hắn nhất định rất hạnh phúc.

“Cửa hàng trang phục Hương Tân” Đường Tử Yên trước đây không chỉ đã đến một lần, nhưng cảnh tượng rung động như hôm nay thì chưa từng gặp qua. Khi ba người Lâm Vân đến vẫn chưa tới chín giờ, “ Cửa hàng trang phục Hương Tân” vẫn chưa mở cửa, nhưng khách hàng đã xếp dài từ trước cửa của cửa hàng lên đến trên cầu vượt.

Lẽ nào những người này đều là đến mua nội y “Vân Tàm Miên”? Đường Tử Yên nhìn Cam Dao, Cam Dao mang vẻ mặt tự hào nói:

- Đường tổng, những người này đều là đến xếp hàng để mua nội y “Vân Tàm Miên” đấy. Chị xem bây giờ đã xếp hàng lên đến giữa cầu vượt rồi kìa, kỳ thực bình thường đều xếp qua cầu vượt cơ.

- Vậy tại sao bây giờ chỉ xếp hàng đến giữa cầu vượt vậy? Có phải lượng tiêu thụ không còn mạnh như trước rồi?

Đường Tử Yên có chút không hiểu hỏi Cam Dao.

- Không phải ạ, là bởi vì nếu xếp hàng quá dài, sẽ ảnh hưởng đến giao thông, bây giờ xếp hàng lên trên cầu vượt đã ảnh hưởng đến giao thông rồi, cũng may cầu vượt là đường giành cho người di bộ, không ảnh hưởng nhiều lắm.Quản lý Lâm đã ra thông cáo, mỗi ngày một người chỉ được mua nhiều nhất là hai bộ, hơn nữa người xếp hàng trước năm giờ không có phần, cho nên bây giờ buổi tối cũng không có người xếp hàng nữa. Tất cả mọi người đều đến giành chỗ từ năm giờ sáng.

Cam Dao giải thích nói.

- Vậy nhiều người giành chỗ như vậy, không ồn ào gây sự sao?

- Không có đâu,Quản lý Lâm đã đặt cameras ở đây, chỉ cần phát hiện gây sự, ồn ào, bất kể là ai, bất kể anh có lý hay không, tất cả đều hủy bỏ tư cách mua nội y “Vân Tàm Miên”.

Nghe xong những lời của Cam Dao, Đường Tử Yên hít một hơi thật sâu. Cô biết hình thức mới trong sản xuất của “Hồng Tường” là nội y “Vân Tàm Miên” rất ăn khách, nhưng không ngờ lại ăn khách đến mức độ này.

- Lâm quản lý , chào buổi sáng.

Một giọng nữ trong trẻo truyền đến.

- Chào buổi sáng, Ngũ Úc, anh giới thiệu với em một chút. Vị này là Tổng giám đốc của công ty chúng ta Đường Tử Yên. Đường Tử Yên đây là Ngũ Úc, là cửa hàng trưởng tại “Hương Tân Nữ Sức Thành” của chúng ta.

Lâm Vân thấy Ngũ Úc đã đến làm việc, liền giới thiệu cô với Đường Tử Yên.

- Chào cửa hàng trưởng Ngũ, sớm đã nghe Cam Dao nói qua về cô, rất vui được gặp cô.

Đường Tử Yên giơ tay bắt tay với Ngũ Úc.

- Chào chị, Đường tổng, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, sớm đã biết Đường tổng tuổi trẻ tài cao, gặp rồi mới biết chị còn trẻ như vậy, lại còn mỹ mạo như thế, mà đã là lão tổng của một công ty rồi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.

Ngũ Úc vội nói.

- Được rồi, đừng nói những lời khách sáo nữa, bắt đầu mở cửa rồi đó.

Lâm Vân nói xong thì đi vào trong trước.

Ba người phụ nữ đi theo sao Lâm Vân bước vào cửa hàng, Đường Tử Yên thấy những người xếp hàng này quả thực không có tranh giành, không khỏi thầm khâm phục cách làm của Lâm Vân. Ngẩng đầu nhìn bốn xung quanh đều là máy cameras, cô lắc đầu không nói gì, lẽ nào nội y “Vân Tàm Miên” thực sự hấp dẫn người như thế ư?

Có hấp dẫn người hay không, Đường Tử Yên không biết, nhưng nhìn thấy tình hình tiêu thụ thì cô cũng biết được rồi. Mỗi một người đến đều mua hai bộ, tuyệt đối không có người chỉ mua một bộ, chiếc áo ngực rẻ nhất cũng phải mười một ngàn nguyên. Còn lại phần lớn là mấy chục ngàn thậm chí hơn trăm ngàn, có cái còn đến mấy trăm ngàn.

Trời ơi, Đường Tử Yên thực sự là ngây người ra rồi, đã thấy qua những cảnh tượng tiêu thụ như lửa cháy, nhưng cảnh tượng như vậy tuyệt đối là chưa gặp qua. Đây đâu phải là mua nội y chứ, đây rõ ràng là cướp tiền mà! Thời gian chưa đến một buổi sáng, năm trăm chiếc nội y được chuyển vào cửa hàng đã bán cháy trơn.

- Lâm Vân…

Giọng nói của Đường Tử Yên run rẩy, loại nội y này nếu tiêu thụ toàn cầu, “Hồng Tường” sẽ ra sao đây? Đường Tử Yên không dám tưởng tượng. Giơ tay nắm lấy hai tay của Lâm Vân, cô kích động nói không nên lời. Trước đây chỉ là cảnh tượng bán chạy được mô phỏng gián tiếp, nhưng bây giờ Đường Tử Yên được tận mắt chứng kiến, khiến cô không khỏi chấn động sâu sắc.

- Sao vậy, Đường tổng, sao mà gọi thân thiết thế hả, tôi là người đã có vợ rồi đó.

Lâm Vân vừa nói, vừa hẹ nhàng vuốt tay của Đường Tử Yên.

- Cảm giác thật nhẵn mịn a!

Trong lòng thầm cười, đưa tới cửa rồi, thì đừng trách tôi ác tâm với cô nhé.

Cam Dao và Ngũ Úc nhìn Đường tổng đặt tay mình lên tay Lâm Vân, Lâm Vân lại vuốt vuốt không ngừng, lại còn vừa vuốt vừa nói “thật nhẵn mịn”. Mà Đường tổng lại có chút ngây người giống như chưa phản ứng lại được, bàn tay không hề có ý rút ra. Hai người không khỏi thầm giật mình, tự nhủ lẽ nào Đường tổng này và Quản lý Lâm cũng…

- Ah, anh làm gì thế.

Đường Tử Yên cuối cùng cũng phản ứng lại, thấy Cam Dao và Ngũ Úc mang vẻ mặt kỳ quái nhìn mình. Nghĩ tới việc tay mình bị tay Lâm Vân này sờ tới sờ lui, người này quả thực là không biết xấu hổ mà.

- Lâm Vân, anh là đồ lưu manh.

Đường Tử Yên lập tức mặt ửng đỏ, lớn tiếng kêu lên.

- Đường tổng, tôi không có nói cô thất lễ, cô lại nói tôi là lưu manh. Hình như là cô cố ý đặt tay vào tay tôi mà, tôi đâu có chủ động, bên cạnh có người làm chứng nhé.

Lâm Vân nói xong vẻ mặt đầy ý tứ nhìn Đường Tử Yên.

Đường Tử Yên nghĩ lại vừa rồi là do mình trong lúc kích động đã nắm lấy tay Lâm Vân, mặt lại đỏ lên. Tự nhủ tên đốn mạt này không ngờ ra chiêu này với mình, rõ ràng là muốn báo thù vụ lần trước mình điều anh ta xuống cơ sở làm việc. Thầm mắng Lâm Vân này da dày, chỉ có điều cảm thấy tay mình nóng lên, bản thân lớn từng này rồi, vậy mà vẫn chưa đưa tay cho một người đàn ông sờ mó như vậy. Vừa rồi nghĩ lại động tác của Lâm Vân, không ngờ còn vuốt ve tới tới lui lui, đúng là đồ vô lại.

- Đường tổng, vừa rồi gọi tôi có chuyện gì không?

Lâm Vân thấy mình đã trả được một chút thù rồi, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, cũng lười phải so đo với Đường Tử Yên này, bèn mở đề tài hỏi.

- À, Lâm Vân làm sao anh làm được thế.

Quả nhiên nghe thấy lời nói của Lâm Vân, Đường Tử Yên lập tức kịp phản ứng lại chuyện vừa rồi mình muốn hỏi, hỏi một cách vô ý thức.

- Làm sao làm được? Rất đơn giản thôi.

Lâm Vân thuận miệng đáp.

- Ồ, thực sự rất đơn giản ư? Vậy nhanh nói cho tôi biết đi.

Khi Đường Tử Yên trả lời, Cam Dao và Ngũ Úc cũng mang vẻ mặt kỳ vọng nhìn Lâm Vân, đều muốn biết cái này rất đơn giản, rốt cuộc là đơn giản chỗ nào?

- Bởi vì, tôi là thiên tài.

Lâm Vân híp mắt nhìn ba người phụ nữ, không khỏi cười thầm, tự nhủ quả nhiên lòng hiếu kỳ của con người mới là quan trọng nhất.

## 104. Chương 105: Sứ Giả Bảo Vệ Của Cam Dao

Chương 105: Sứ giả bảo vệ của Cam Dao

Một hồi chuông lanh lảnh vang lên, nó phát ra từ điện thoại của Cam Dao.

- Xin chào… xin hỏi… ồ, được, được…

Thần sắc của Cam Dao bỗng nhiên có chút kỳ quái, cầm điện thoại nhìn Lâm Vân nói:

- Lâm quản lý, là thư ký của Phó Thị trưởng Trương, anh ta hỏi anh có đây không, hẳn là tìm anh có việc.

Lâm Vân giơ tay chỉ về phía Đường Tử Yên, Cam Dao vội vàng chuyển điện thoại cho cô ấy. Đường Tử Yên nghe điện thoại nói là tìm Lâm Vân, tuy nhiên đây là điện thoại của thư ký Phó thị trưởng, trong lòng cũng rất rõ, cuộc điện thoại này mình nhận hẳn là sẽ phù hợp hơn Lâm Vân.

- Chào anh, ồ… tôi là Đường Tử Yên người phụ trách của công ty “Hồng Tường”. Vâng… anh khách sáo rồi… Vâng vâng, được ạ, được ạ. Ngày mai tôi sẽ tới gặp Phó thị trưởng Trương.

Đường Tử Yên cúp điện thoại, rồi trả lại cho Cam Dao.

- Quản lý Lâm, sao anh không có điện thoại?

Đường Tử Yên nhìn Lâm Vân hỏi.

- Mất rồi…

Câu trả lời của Lâm Vân rất dứt khoát.

- Lâm quản lý, lần này việc anh làm cho công ty, tôi tự thấy hổ thẹn. Chuyện trước đây cho tôi xin lỗi. Lần này Phó thị trưởng Trương gọi điện đến là muốn giữ “Công ty trang phục Hồng Tường” ở lại Phụng Tân hoàn toàn. Ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ ông ấy trao đổi công việc liên quan, quản lý Lâm anh cũng đi cùng nhé?

- Tôi không đi được đâu, bây giờ tôi bận lắm.

Lâm Vân không một chút do dự từ chối lời đề nghị của Đường Tử Yên.

- Vậy cũng được. Tôi tới công ty trước để chuẩn bị tài liệu, buổi tối hi vọng có thể giành được một chút thời gian của anh. Để mở rộng sản xuất sản phẩm này của công ty chúng ta, hi vọng buổi tối Quản lý Lâm có thể bớt chút thời gian cho tôi, tôi thay mặt Tô Tịnh Như cảm ơn anh rồi.

Đường Tử Yên sợ Lâm Vân không phục tùng mình, nên cuối cùng đành phải lôi cả Tô Tịnh Như ra.

- Được thôi, tôi có việc xin phép đi trước đây. À, Cam Dao và Ngũ Úc có thể đến kho hàng của công ty lựa chọn một bộ nội y nhé, thích kiểu dáng nào thì chọn kiểu đó, khi nào đi thì gọi luôn cả Kỷ Lam nữa nhé, cứ xem như là công ty tặng cô. Đương nhiên, Đường tổng nếu thích thì cũng có thể đi chọn một bộ đi, tạm biệt.

Lâm Vân nói xong lập tức rời khỏi cửa hàng. Bây giờ không nhận tiền mặt nữa, cho nên không tồn tại lượng lớn vấn đề về tiền mặt.

Lâm Vân vốn muốn tặng một bộ nội y cho Cam Dao, để cảm ơn ân cứu mạng của cô ấy với mình. Nhưng làm như vậy rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nên quyết định tặng mấy lãnh đạo nữ chính trong công ty mỗi người một bộ. Những thứ này đều là do hắn làm ra, đừng nói Đường Tử Yên ở đây, ngay cả Tô Tài Kiến có mặt hắn cũng nói hệt như vậy thôi.

Đường Tử Yên vẻ mặt buồn bực, tên Lâm Vân này lấy đồ của công ty tặng tới tặng lui ngay trước mặt mình, quả thực là không suy nghĩ cho cảm nhận của cô. Anh cho dù muốn tặng, thì cũng nên kín đáo một chút chứ! Tuy nhiên cô biết những thứ này nếu nói là tài sản của công ty, còn không bằng nói là do Lâm Vân một mình làm ra. Hắn có cái quyền lợi tặng chút đồ này, đợi đến khi đi chọn mình cũng đi, dù sao mình không lấy cũng uổng lắm.

Nhìn qua một chút báo cáo Cam Dao làm, cô thực sự một lần nữa bị chấn động. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, trừ đi tiền máy móc và phí tổn quảng cáo linh tinh khác, lợi nhuận thuần của phía công ty bên này không ngờ đạt đến gần 100 triệu nguyên, quả thật quá khủng rồi. Thực không biết tay Lâm Vân này làm sao làm được, lẽ nào đúng như lời hắn nói, hắn là thiên tài?

Lâm Vân rời khỏi cửa hàng về đến chỗ ở, dọn dẹp một chút đồ đạc của mình, hắn đã chuẩn bị rời khỏi Phụng Tân rồi. Nếu buổi tối đã đồng ý với Đường Tử Yên, vậy hôm nay sẽ trở về ngủ một hôm nữa, ngày mai mới đi.

Đem một lá thư và một chiếc thẻ để lên bàn, dùng túi xách của mình chận lên. Lại viết một lá thư đặt vào trong túi đựng nội y chuẩn bị tặng cho Hàn Vũ Tích, chuẩn bị ngày mai gửi cho cô ấy, sau đó hắn tìm chỗ để nâng cao thực lực của mình. Lăn lộn chốn hồng trần tuy không có ảnh hưởng gì tới việc tu luyện của mình, nhưng trong thành phố ô nhiễm quá nghiêm trọng, trên cơ bản không có nơi linh khí tốt.

Lâm Vân sau khi chuẩn bị xong đồ đạc, đi ra ngoài muốn mua vài món ăn. Lần này đi rồi, không biết đến khi nào mới có thể quay lại, có lẽ gặp lại những người này cũng phải mấy năm thậm chí mấy chục năm sau nữa, hoặc có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại họ. Đối với Cam Dao hắn lòng mang cảm kích, bỏ chút công làm một bữa ăn ngon cũng là việc nên làm.

Thức ăn rất nhanh đã được mua về, động tác của hắn rất nhanh nhẹn, hơn một tiếng đồng hồ, đã nấu xong năm món ăn. Thầm nghĩ nên đi mua chút rượu, chúc mừng một chút. Dù sao hôm nay ở nhà, cho dù Cam Dao có uống say rồi cũng không sao, còn có cả Đường Tử Yên nữa cơ mà.

Nhưng vừa đi ra khỏi Hạnh Hoa viên không xa, hắn liền biết mình đã bị theo dõi, chỉ có một người, thân thủ bình thường.

Lâm Vân cũng không đi ra chợ nữa, chỉ men theo công trường kiến trúc gần đó mà đi. Nhìn thấy đã đi đến nơi khá là ít người qua lại, Lâm Vân bỗng nhiên xoay người lạnh lung nói:

- Anh kia theo dõi tôi có chuyện gì?

- Hừ, tôi theo dõi anh? Anh đáng để tôi theo dõi sao, hôm nay chính là muốn đến để giáo huấn anh một trận.

Kẻ nói chuyện đó là một thằng nhóc trẻ tuổi khoảng hơn hai mươi, trông tuổi có thể nhỏ hơn Lâm Vân một chút.

- Ồ, tôi không quen cậu, cậu dựa vào gì mà đòi giáo huấn tôi đây?

Lâm Vân bị thằng nhóc nói muốn giáo huấn mình ở trước mặt này làm cho khó hiểu, lạnh lùng nói. Nếu thằng nhóc này không nói được một cái cớ, hôm nay xem như hai chân nó đi tong rồi.

- Dựa vào cái mặt búng ra sữa của mình đã là giỏi lắm à. Tôi là Mạnh An, hôm nay giáo huấn anh, thì đừng có ngay cả đến tên của tôi cũng không biết đó nhé.

Người này tên là Mạnh An, nói xong liền chuẩn bị tiến lên động thủ.

- À, cho dù mặt tôi búng ra sữa, cũng không quản chuyện thối của cậu đâu.

Lâm Vân có chút nổi giận.

- Hừ, không quản chuyện của tôi, nhưng anh không nên cứ quấn lấy Cam Dao, dù sao Cam Dao cũng không phải đại mỹ nhân gì, dựa vào điều kiện của anh hoàn toàn có thể tìm được một người xinh đẹp hơn, tại sao cứ quấy rầy cô ấy. Anh khẳng định là muốn trêu đùa cô ấy, rồi sau đó vứt bỏ người ta.

Mạnh An này càng nói càng tức giận.

- Cậu là ai, con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi quấy rầy cô ấy vậy. Cho dù tôi chỉ trêu đùa cô ta thì cũng có liên quan gì tới cậu, lẽ nào Cam Dao là mẹ của cậu à.

Lâm Vân tự nhủ thằng cha này từ đâu chui ra vậy, thật không thể nói lý mà.

- Tôi đã mấy lần nhìn thấy anh và cô ấy ở cùng với nhau, hôm nay tuyệt đối không tha cho anh, để anh biết rằng Cam Dao không phải dễ bắt nạt.

Nói rồi giơ một đấm lao về phía mặt Lâm Vân.

Lâm Vân nhướng mày, tự nghĩ sao lại có loại người thối như vậy. Hắn giơ tay và bắt gọn cổ tay của Mạnh An, chân nâng lên đá một phát khiến Mạnh An văng ra xa gần hai mét, ngã gục xuống. Như thế là Lâm Vân còn chút nể nang đó.

Mạnh An đứng lên, nhìn Lâm Vân, bỗng nhiên lại lao tới. Lần này Lâm Vân đến bắt cũng không thèm bắt nữa, nhấc chân lên rồi hạ xuống, Mạnh An kia một lần nữa bị đá văng ra gần hai chục mét. Lần này hắn dùng khí lực hơi mạnh, Mạnh An bổ nhào trên mặt đất, rất lâu cũng không bò dậy được.

Xem ra thằng nhãi này là sứ giả bảo vệ của Cam Dao, Lâm Vân cũng không quá làm khó dễ y. Tuy nhiên Mạnh An này sau khi từ mặt đấy đứng dậy, không ngờ lại tiếp tục lao về phía Lâm Vân. Liên tục năm lần đều bị Lâm Vân đá văng ra xa, nếu không phải Lâm Vân còn chút nể tình, thì không biết Mạnh An này sẽ bị đá thành ra thứ gì nữa.

- Làm sao mà anh lợi hại như vậy?

Mạnh An lần thứ sáu bò dậy, không ngờ không còn xông lên nữa, mà đi tới trước mặt Lâm Vân hỏi một câu ra vẻ khó hiểu.

- Cậu thử nói coi?

Lâm Vân nhìn Mạnh An có chút thú vị mà cười nói.

- Tôi không biết, tuy nhiên anh lợi hại như vậy thì cũng có thể ở bên cạnh Cam Dao được, chỉ có điều anh không được bắt nạt cô ấy. Cô ấy không chỉ là người tốt, mà còn là một tuyệt thế mỹ nhân. Hoàn toàn có thể xứng với anh, tin tôi đi.

Mạnh An vẻ mặt chân thành nói.

Nghe xong những lời của Mạnh An, Lâm Vân nhướng mày, tự nhủ Cam Dao là mỹ nhân lẽ nào ta còn không biết? Chỉ là tay Mạnh An này làm sao biết được vậy? Hắn không khỏi hỏi tới:

- Cậu làm sao biết Cam Dao là mỹ nhân, tôi nhìn tuy không xấu, nhưng cũng không đến mức là tuyệt thế mỹ nhân mà.

Nghe xong mấy lời này, Mạnh An sốt sắng nói:

- Tôi không lừa anh đâu, tôi có thể nhìn ra, cô ấy là tuyệt thế mỹ nhân, tin tôi đi.

Thấy Mạnh An sốt ruột vì Cam Dao như thế, Lâm Vân gật gật đầu, thấy có chút ái ngại với mấy cú đá vừa rồi của mình với y. Tuy nhiên Mạnh An này rõ ràng là dựa vào cảm giác mà nhìn ra được, Lâm Vân lòng nghĩ lẽ nào tên Mạnh An này cũng là kẻ có Tinh Nguyên trong người?

## 105. Chương 106: Chưa Trở Về

## 106. Chương 107: Bạo Lộ Hành Tung

Phần Giang, Sơn Trang Vọng Nguyệt

Lý Hiếu Thành mới từ kinh thành chạy tới. Bởi vì y nhận được điện thoại của lão tứ Lý Hiếu Nghiệp gọi tới. Nói rằng đã có manh mối của hung thủ giết người của Lý gia lần trước. Chuyện lớn như vậy đương nhiên Lý Hiếu Thành không dám mặc kệ, liền cùng ngày chạy về Phần Giang.

- Anh cả, sau khi xem xét kỹ băng ghi hình, chúng ta đã phát hiện ra một người.

Lý Hiếu Nghiệp lấy một ảnh chụp đưa cho anh cả Lý Hiếu Thành.

Một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơmi, không có mặc áo khoác ngoài. Bả vai còn đeo một cái balo màu xanh nhạt. Phỏng chừng bức ảnh đã được xử lý qua, nên rất rõ ràng.

- Đã điều tra ra người này là ai chưa?

Vẻ mặt của Lý Hiếu Thành âm trầm, nhìn vào Lý Hiếu Nghiệp hỏi.

- Căn cứ vào điều tra và hỏi thăm, người này hẳn là nhân viên của Hồng Tường. Có người ngày đó nhìn thấy hắn đi vào tòa nhà Kim Thành. Mà tòa nhà Kim Thành chính thuộc về tập đoàn Hồng Hải. Sau đó người này đi lên tầng 12, là trụ sở của công ty trang phục Hồng Tường kiêm trụ sở công ty điện tử Hồng Tường, cũng thuộc tập đoàn Hồng Hải. Cho nên người thanh niên này có thể là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường hoặc là công ty điện tử Hồng Tường.

Lý Hiếu Nghiệp khẳng định nói.

- Nói như vậy, em đã tra ra tung tích của hắn rồi?

Lý Hiếu Thành nhìn Lý Hiếu Nghiệp hỏi. Trong lòng có chút bất mãn. Nếu như lời Lý Hiếu Nghiệp là thật, một người nhân viên bình thường như vậy, phải mất tận mấy tháng mới tìm ra, quả thực là quá kém.

- Đúng vậy, anh cả. Hiện tại chúng ta có thể khẳng định người này chính là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường, là phó phòng phòng tư vấn áo lót, Lâm Vân. Nhưng mấy tháng trước hắn đã bị điều đi Phụng Tân, hiện tại là người phụ trách Hồng Tường ở Phụng Tân.

Lý Hiếu Nghiệp đương nhiên nhìn ra sự bất mãn của anh cả, nhưng y cảm thấy như vậy đã là may mắn.

Nếu như dễ dàng tìm thấy nhân chứng như vậy, thì đã tìm được Lâm Vân lâu rồi. Vẫn là phải dựa vào mấy nhân chứng trên băng ghi hình. Lại mời những nhân chứng đó tới nhìn xem, mới xác định được. Mà tra được Lâm Vân ở tòa nhà Kim Thành chỉ là may mắn. Bởi vừa vặn có một người trong đó chứng kiến Lâm Vân đi vào tòa nhà Kim Thành. Bằng không, chắc tới tận bây giờ cũng không tìm được.

- Có phải là Hồng Tường Phụng Tân đang nổi danh khắp nơi không?

Lý Hiếu Thành hỏi.

- Đúng vậy. Nếu như không lầm, Hồng Tường Phụng Tân nổi danh như vậy chính là do tay Lâm Vân này đạo diễn. Chúng ta cũng đã mua vài cái áo lót bằng 'Vân Tằm Miên', quả thực có hiệu quả như trên quảng cáo.

Lý Hiếu Nghiệp vội vàng trả lời.

Lý Hiếu Thành cúi đầu trầm tư. Y vốn tưởng rằng hung thủ giết năm người thủ hạ của mình phải là một cao nhân của gia tộc nào đó, hoặc là một cường giả nổi danh. Thật không ngờ lại là một quản lý vô danh của một công ty. Võ công của hắn đã lợi hại, tài buôn bán của hắn cũng không kém. Vì sao người này biết nhiều như vậy? Hắn học được từ đâu?

Nếu Lý gia có thể nắm chất liệu 'Vân Tằm Miên' trong tay, như vậy về vấn đề kinh tế, Lý gia có thể e ngại kẻ nào sao? Nghe nói, doanh thu một ngày của Hồng Tường Phụng Tân đã lên tới chục triệu nguyên. Mà chỉ là doanh thu của một cửa hàng mà thôi. Nếu làm thêm vài cửa hàng buôn bán như vậy, thì Lý gia không cần phải những sản nghiệp khác. Chỉ cần chuyên môn phát triển trang phục cũng mạnh hơn bất kỳ một ngành sản xuất nào.

- Anh cả…

Lý Hiếu Nghiệp thấy anh cả nghe xong mình báo cáo, chỉ trầm tư, liền dò hỏi.

- Người này là một nhân tài, không ngờ lại đối nghịch với Lý gia chúng ta. Hiếu Nghiệp, Lý Nghĩa và anh sẽ ở lại Phần Giang. Em đi điều thêm tám cao thủ của Lý gia tới. Tay Lâm Vân này vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy hắn. Chính là dùng cực hình, cũng phải bắt hắn khai ra bí mật của 'Vân Tằm Miên'. Hiện tại, ‘Ngũ Thải Phỉ’ chỉ là thứ yếu. Nếu không bắt được hắn, thì phải giết chết hắn ngay tại chỗ. Không thể để cho hắn chạy thoát. Hiện tại phái người đi gặp Tô Tài Kiến, chúng ta muốn hợp tác với ông ta.

Lý Hiếu Thành lạnh lùng nói, rồi đứng lên.

- Chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. Muốn bắt Lâm Vân không chỉ có Lý gia chúng ta, hiện tại phỏng chừng có rất nhiều gia tộc đã chú ý tới hắn.

Lúc Lý Hiếu Thành đi ra ngoài, thì quay đầu bổ sung thêm.

- Vâng, anh cả.

Lý Hiếu Nghiệp trả lời, lập tức đi an bài.

…

Mấy ngày nay Tô Tài Kiến rất bận rộn

Đầu tiên là tiếp đón người của Trương gia ở kinh thành phái tới. Sau đó là Từ gia, Lý gia, Lâm gia Ngay cả Tống gia, vừa mới hợp tác với gia tộc Rodwell cũng có người tới bái phỏng. Tô Tài Kiến không biết là nên hạnh phúc hay là khổ sở. Bởi những người này, không có ai là ông ta có thể đắc tội nổi.

Tuy Tô gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, nhưng so với những gia tộc lớn này, gia tộc của mình không là cái gì. Cũng may Tô Tài Kiến có một người vợt tốt là Lục Song Mẫn. Tô Tài Kiến là người không có nhiều bối cảnh, nhưng Lục Song Mẫn lại có bối cảnh không nhỏ. Phụ thân của bà ta chính là người mà mọi người gọi là kinh thành Lục thổ phi. Bà ta còn có một em trai chính là Tài Thần Lão Yêu.

Cho nên, tuy không dám chẫm trễ những người tới bái phỏng này, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi lúc áo lót 'Vân Tằm Miên' oanh động, ông ta cũng đoán được phiền phức sẽ kéo tới.

Áo lót cho nữ cũng có thể thu được lợi nhuận như vậy, đây quả thực là không để cho các nhãn hiệu khác có con đường sống. Gần nhất đã có vô số công ty sản xuất áo lót tìm tới Tô Tài Kiến bàn chuyện hợp tác. Chỉ là ông ta vừa mới lấy được một cái áo lót ‘Thiên sứ trong mộng’, thì đã bị con gái Tô Tĩnh Như cướp đi. Có thể nói, đến hiện tại Tô Tài Kiến còn chưa biết mặt mũi của 'Vân Tằm Miên' nó như thế nào.

Đường Tử Yên đã tới Phụng Tân, Tô Tài Kiến cũng đang chuẩn bị tới Phụng Tân. Nhưng mấy ngày này bởi vì các gia tộc khác phái người bái phỏng, nên không có thời gian để tới đó .

Nhưng vì vậy mà ông ta càng thêm hiếu kỳ với tay Lâm Vân mà con gái mình tuyển được kia. Rốt cuộc hắn là dạng người như thế nào? Lại có bổn sự lớn như vậy? Quả thực chính là kỳ tài buôn bán a. Mình trải qua vài chục năm làm kinh tế như vậy, còn chưa từng thấy ai có thể trong thời gian ngắn nhưa vậy làm ra một sản phẩm khiến cả thế giới sôi trào.

Tô Tĩnh Như nhốt mình ở trong phòng, không thể chờ đợi được nữa, mặc cái áo lót ‘Thiên sứ trong mộng’ mà phụ thân vừa mới cầm về kia. Một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái xuất hiện, giống như hương vị trên người Lâm Vân lần trước.

Tô Tịnh Như thoải mái thở dài một tiếng. Trong gương xuất hiện một thiếu nữ có dáng người ngạo nhân. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cả làn da càng tản mát ra sự mê người. Tô Tĩnh Như đột nhiên nghĩ tới, cái áo lót này là do Lâm Vân tự tay thiết kế, cả người có chút run rẩy, cảm giác giống như bàn tay của Lâm Vân nhẹ nhàng sờ soạng mình vậy.

Một tiếng chuông vang lên, Tô Tĩnh Như vội vàng mặc quần áo vào. Khuôn mặt do thẹn thùng đã đỏ bừng. Nàng thầm mắng, người xấu này.

- Lâm Vân…

Tô Tĩnh Như đột nhiên nhìn vào cái áo khoác treo trên tường của Lâm Vân, có chút sững sờ.

## 107. Chương 108: Bị Tập Kích

Lâm Vân vội vội vàng vàng chạy tới ngõ Hạnh Hoa. Trong lòng tự nhủ, hiện tại đã 11h rồi, chắc cô nàng Đường Tử Yên cho rằng mình thả bồ câu cô ta. Nhưng Lâm Vân cũng không quan tâm. Dù sao ngày mai phỏng chừng mình muốn rời đi nơi này. Về phần Đường Tử Yên nghĩ như thế nào, hắn mặc kệ.

Nhưng Lâm Vân vừa đi ra không được xa, liền biết mình lại bị người theo dõi. Lần này là hai người. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đồ không biết sống chết. Những người này không biết là từ nơi nào tới, rõ ràng muộn như vậy cũng có thể tra ra mình ở đâu. Có điểm thần thông quảng đại.

Hiện tại người xung quanh rất ít, Lâm Vân cũng lười chạy về, trực tiếp đứng lại nhìn hai người đang tới vây mình. Nhưng hai người này còn chưa tới gần, sắc mặt của Lâm Vân bỗng thay đổi, không chút do dự, nhanh như thiểm điện nhảy sang trái. Hai tia sáng lạnh phóng tới, vừa vặn bay về chỗ đứng cũ của Lâm Vân.

Lâm Vân biết mình đã trúng mai phục. Thực lực của kẻ đánh lén mình kia tuyệt đối không kém hơn mình bây giờ. Tinh Vân của mình còn chưa khôi phục, lại bị hai tiểu tử này dời đi chú ý, nên phát hiện tên đánh lén kia hơi muộn. Tổng cộng là ba người, có lẽ đêm nay mình phải ăn chút thiệt thòi rồi.

Đang nghĩ ngợi, một tia sáng bổ xuống đầu của Lâm Vân. Không dám do dự, Lâm Vân mạnh mẽ dùng chân đá về phía kẻ tấn công mình kia. Hai tiếng bùm bùm chói tai vang lên. Kẻ tấn công và Lâm Vân đồng thời lùi về hai bước.

- Chưởng đao?

Lâm Vân hít vào một hơi. Thật không ngờ kẻ đánh lén mình sử dụng chính là công phu nội gia chính tông. Càng không nghĩ tới ở thế giới này, lại có người luyện được công phu nội gia đến cảnh giới như vậy.

- Dùng lực hóa kình, dùng kình hóa gió, dùng gió hóa đao, dùng đao giết người.

Tuy Lâm Vân tu luyện không phải là võ công của thế tục, nhưng vẫn có chút minh bạch với võ công nơi này. Võ công mà hắn dạy cho Mạnh An chính là một công phu nội gia.

Nam tử gầy gò trước mặt này sử dụng tuyệt đối là công phu nội gia chính tông. Loại công phu này so với lúc Lâm Vân luyện thành một sao hay là lúc lực lượng Tinh Vân của hắn không bị tổn hại, thì chẳng là cái gì. Nhưng hiện tại thì Lâm Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của người này. Có thể bổ ra chưởng đao, tuyệt đối là cường giả. Cho dù mình xuất ra thủ đoạn, liều mạng với tên này, nhưng cũng không thể trốn thoát sự liên thủ của hai người kia.

Tuy cự ly giữa hắn và nam tử gầy kia còn khá xa, đao quang không thể tới được, nhưng như vậy đã rất giỏi. Hình như nhìn ra được Lâm Vân muốn chạy trốn, tên nam tử gầy gò kia không chút do dự, lại đánh tới vài chưởng. Mà vài chưởng lần này có vẻ nhanh hơn chưởng đầu, có lẽ y muốn kết thúc sớm.

Trong nội tâm của Lâm Vân thầm giận. Thật sự là hổ rơi xuống hố bị chó khinh. Nếu không phải lão tử bị thương chưa lành, thì các ngươi cũng không có không gian mà múa may. Còn bây giờ, nếu như không xuất ra sát chiêu, mà dùng hết toàn lực chắc cũng chỉ đánh ngang tay với tên nam tử gầy gò này. Thậm chí còn có thể bị thương. Nhưng hiện tại không phải có một mình y. Lâm Vân đoán chừng, ngoại trừ ba người này, vẫn còn có đồng bọn đang chạy tới.

Một khi mình bị nam tử này cuốn lấy, như vậy thì mình khó lòng mà chạy trốn. Tuy không biết những người này có quan hệ với những kẻ mình giết ở gần nhà ga kia không, nhưng Lâm Vân phỏng chừng, dù không quan hệ, cũng là người mà mình đã đắc tội qua.

Nhìn địa hình xung quanh một lát, Lâm Vân lần nữa vung chân tới. Thanh âm bùm bùm vang lên không dứt. Nhưng tên nam tử gầy kia có vẻ càng đánh càng mạnh, liên tục bổ chưởng về phía Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm sợ hải. Y làm như thế nào mà phát ra chưởng đao nhanh như vậy? Chẳng lẽ mình dự tính sai? Người này sắp hình thành đao mang rồi? Nếu là như vậy, hôm nay mình rất khó chạy thoát.

Nhưng Lâm Vân rất nhanh bình tĩnh lại. Chưởng ảnh của tên này tuy dọa người, nhưng không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Xem ra kẻ này còn chưa hình thành đao mang. Đã như vậy, mình còn còn cơ hội chạy trốn.

Lâm Vân đột nhiên quét ngang chân, mang theo ảo ảnh. Hai người kia vốn chỉ vây quanh chưa động thủ, đột nhiên cảm thấy trước mặt xuất hiện một cơn gió đánh tới. Vội vàng muốn tránh đi, nhưng đã chậm. Hai tiếng bành bạch vang lên, hai người đã bị đá bay hơn 3m.

Tên nam tử gầy gò thấy Lâm Vân rõ ràng còn kiêu ngạo hơn mình. Đang đấu với mình, còn có tâm tư để ý tới người khác. Liền không chút do dự dùng một tay thay đao bổ tới lưng của Lâm Vân.

Lâm Vân biết mình một khi tránh ra chưởng này, lập tức sẽ rơi vào đường cụt, rồi bị y dùng chưởng đao quấn lại, muốn chạy cũng khó khăn.

Cho nên, Lâm Vân tập trung lực lượng Tinh Vân vào sau lưng, tạo thành một vòng sáng bảo hộ. Một tiếng bùm vang lên, chưởng kia hoàn toàn đập vào lưng của Lâm Vân. Vầng sáng bảo hộ sau lưng của Lâm Vân lập tức vỡ vụn, xuất hiện một vết thương dài 20cm ở lưng.

Lâm Vân phun ra máu tươi, thân hình không dừng lại, trong chớp mắt biến mất vào bóng đêm.

Tên nam tử gầy gò thấy Lâm Vân biến mất trong đêm, không có đuổi theo. Y biết rõ chỉ cần người này còn ở Phụng Tân, thì không thể chạy thoát được. Một chưởng của mình khi nãy đâu có đơn giản như vậy.

- Nghĩa ca, có muốn tiếp tục đuổi không?

Một tên vừa bị Lâm Vân đá bay kia đã đứng dậy chạy tới hỏi nam tử gầy gò.

- Không cần.

Rất hiển nhiên, nam tử gầy gò này chính là Lý Nghĩa của Lý gia. Lý Nghĩa vừa trả lời xong, thì có tiếng điện thoại di động vang lên.

- Anh cả, vâng, hiện tại hắn đang ở Phụng Tân. Vừa rồi em và hắn còn đánh một trận. Hiện tại chắc hắn đang bị thương.

Lý Nghĩa đơn giản kể lại cho Lý Hiếu Thành.

- Tốt, làm tốt lắm. Nhưng tên kia vì sao lại bị thương? Anh tưởng thực lực của hắn phải ngang bằng em?

Nghe Lý Nghĩa báo cáo như vậy, Lý Hiếu Thành rất là cao hứng. Chỉ cần Lâm Vân còn đang ở Phụng Tân, như vậy tuyệt đối không thể thoát được bàn tay của y. Tuy nhiên, y không nghĩ ra vì sao Lâm Vân lại bị thương.

- Có lẽ vết thương nào đó của hắn chưa lành. Hiện tại lại tăng thêm vết thương mà em vừa cho hắn.

Lý Nghĩa nhìn ra Lâm Vân bị thương từ trước. Đối với Lâm Vân trẻ tuổi đã có thân thủ như vậy, y cũng rất kinh ngạc.

- A, xem ra vết thương đó là từ Yamada mà ra.

Lý Hiếu Thành gật đầu nói.

- Vô luận thế nào, lần này không thể để cho hắn chạy Cho dù là nổ súng ở chỗ đông người, cũng muốn lưu hắn lại.

Lý Hiếu Thành bổ sung.

Màn đêm buông xuống cả Phụng Tân đã hoàn toàn giới nghiêm. Các trạm ra vào thành phố đều có cảnh sát đứng gác. Thậm chí người trong quân đội cũng tới. Chứng tỏ Lý Hiếu Thành quyết tâm phải bắt bằng được Lâm Vân, không thể buông tha tai họa ngầm này rời đi Phụng Tân.

Lâm Vân chay không được xa lắm liền biết mình đã bị truy nã. Mình thật quá sơ suất. Giết vài tên lợi hại như vậy, rõ ràng còn dám sinh hoạt ở thành phố mấy tháng liền. Không thể nghi ngờ lai lịch của những kẻ mình giết kia không đơn giản.

Giết người cũng không có vấn đề gì, ở lại thành phố lớn cũng không có vấn đề gì. Nhưng chủ yếu, thực lực hiện giờ của mình quá thấp. Thậm chí, Tinh Vân chỉ còn một nửa, còn bị thương trong người.

Thôi, nghĩ cái khác cũng vô dụng, quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho tốt, rồi rời đi Phụng Tân.

## 108. Chương 109: Mục Đích Của Nguyễn Y

## 109. Chương 110: Hoài Nghi

Mấy người ngồi trong phòng khách đều nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Cam Dao. Đường Tử Yên cảm giác được Cam Dao xảy ra chuyện, lập tức đi lên đỡ Cam Dao, hỏi:

- Cam Dao, em làm sao vậy?

- A, em không sao, xin lỗi Đường tổng, em muốn xin nghỉ ngày hôm nay.

Thần sắc của Cam Dao khôi phục lại bình thường, rồi nói với Đường Tử Yên.

- Ừ, có cần chị đưa em trở về không?

Đường Tử Yên thấy Cam Dao hình như có tâm sự. Nếu không phải vì Nguyễn Y ở chỗ này, nàng đã đưa Cam Dao về nghỉ ngơi rồi.

- Không cần, Đường tổng, em về một mình là được.

Nói xong, Cam Dao chào từ biệt Nguyễn Y và Phổ Hồng, lập tức rời đi công ty.

Lần trước tình cảnh Lâm Vân bị súng bắn lại hiện ra trong đầu của nàng. Tối hôm qua, Lâm Vân không về, Cam Dao đã có chút lo lắng. Hôm nay Phụng Tân lại giới nghiêm để bắt người như vậy, Cam Dao liền nghĩ ngay tới Lâm Vân.

Rốt cuộc anh ấy là ai? Lần trước bị thương nhưng anh ấy lại không muốn mình đưa tới bệnh viện. Chẳng lẽ anh ấy là tội phạm mà chính phủ đang truy nã? Sẽ không, Lâm đại ca tuyệt đối không phải là người xấu, mình chắc chắn. Có thể là anh ấy bị ai vu oan. Mình nên làm sao bây giờ? Lần này ai sẽ cứu anh ấy? Lần trước may mắn anh ấy gặp phải mình, nhưng may mắn liệu có tiếp diễn?

Cam Dao vội vàng trở về, trong nội tâm chờ mong khi mở cửa có thể nhìn thấy Lâm Vân ở trong phòng. Nhưng Lâm Vân chưa trở về, cửa phòng của anh ấy vẫn khóa.

- Bác gái, bác có chìa khóa của phòng Lâm Vân không?

Cam Dao khẩn trương xuống tầng hỏi bác gái chủ nhà.

- Bác có, Tiểu Lâm chưa về à?

Bác gái chủ nhà có chút đồng tình với Cam Dao. Anh chàng Tiểu Lâm ở cùng với Cam Dao thời gian lâu như vậy, nhưng là ở nhà thì ít, đi ra ngoài thì nhiều. Cho nên bà ấy không có chút do dự, đưa chìa khóa cho Cam Dao.

Vội vàng mở gian phòng của Lâm Vân, bên trong chỉ có một cái túi xách tay và một cái ba lô màu xanh nhạt. Túi xách kia Cam Dao biết. Trong đấy là áo lót mà tự tay Lâm Vân thiết kế để tặng cho vợ của mình. Vợ của anh ấy thực sự là người con gái hạnh phúc. Mà cái ba lô kia luôn thấy Lâm Vân mang theo, nhưng lúc này lại ở đây. Chứng tỏ anh ấy không đi xa mà rất mau quay về. Nhưng sự thật là Lâm Vân đi từ hôm qua tới hiện tại cũng không thấy về, chẳng lẽ anh ấy đã xảy ra chuyện gì?

Cam Dao nóng lòng như lửa đốt, cũng không nhìn thêm nữa, tranh thủ đóng cửa phòng lại, rồi tới công ty. Hiện tại nàng không giúp gì được, chỉ có thể cầu nguyện cho Lâm Vân an toàn.

…

- Đường tổng, cô có thể tìm biện pháp để cho tôi gặp Lâm tiên sinh không? Tôi tìm anh ấy thực sự có việc gấp.

Nguyễn Y có chút sốt ruột. Mất nhiều tinh lực như vậy, ngay cả gặp mặt Lâm Vân cũng không gặp được. Điều này làm cho nàng khó có thể tiếp nhận.

….

Đường Tử Yên thực sự không biết nói gì cho phải. Mình đến đây cũng chỉ mới hai ngày mà thôi, cũng không quen thuộc với Lâm Vân cho lắm, đi đâu mà tìm.

- Là như vậy, Đường tổng. Bởi vì Nguyễn Y tiểu thư muốn nhờ Lâm tiên sinh thiết kế cho cô ấy vài bộ quần áo. Nhưng có vẻ như Lâm tiên sinh có rất nhiều việc phải làm, không thể tới Yên Kinh được. Cho nên Nguyễn Y cố ý từ Yên Kinh chạy tới Phụng Tân để mời Lâm tiên sinh hỗ trợ. Bất quá, cô ấy lại sợ có chút đường đột, vì vấy mới lấy danh nghĩa của công ty để mở một show diễn ca nhạc. Vẫn là mong Đường tổng giúp chúng tôi liên lạc với Lâm tiên sinh. Chúng tôi sẽ vô cùng cảm kích.

Phổ Hồng thấy thế, trực tiếp nói ra ý định đến Phụng Tân của Nguyễn Y.

Đến Phụng Tân quả thực là ý của Nguyễn Y. Cô ta thực sự ưa thích áo lót làm bằng 'Vân Tằm Miên'. Vừa xinh đẹp, lại vừa thoải mái.

Còn có một chút, đó là thái độ thờ ơ của vị Lâm tiên sinh này đối với cô ta. Người bình thường nghe được lời mời của cô ta, đã kích động như muốn điên rồi. Nhưng vị Lâm tiên sinh này, rõ ràng lại tỏ vẻ không kiên nhẫn. Thậm chí dứt khoát cúp điện thoại. Thái độ như vậy, nếu không phải cô ta đích thân tới Phụng Tân, phỏng chừng hắn cũng đã quên luôn cô ta.

Đối với những người như vậy, Nguyễn Y rất muốn gặp mặt một lần.

“’Chờ khi ngươi nhìn thấy ta, xem ngươi còn sắc mặt kiêu ngạo như vậy không. “’

Nguyễn Y thầm nghĩ.

Mà ở Phụng Tân tổ chức biểu diễn ca nhạc, kỳ thực có một nguyên nhân chính, đó là cô ta muốn cho Lâm Vân biết, cô ta được công chúng hoan nghênh như thế nào. Còn nguyên nhân phụ mới là dùng buổi biểu diễn ca nhạc để buộc Lâm Vân phải thiết kế quần áo cho mình.

“Nguyên lai là như vậy”

Đường Tử Yên rốt cuộc minh bạch vì sao Nguyễn Y muốn biểu diễn ca hát ở Phụng Tân như vậy. Trong nội tâm không biết nói gì với cô nàng Nguyễn Y này. Chỉ vì muốn mời người ta thiết kế vài bộ quần áo, mà phải tới tận Phụng Tân biểu diễn ca nhạc. Làm như vậy cũng quá trẻ con đi. Đường Tử Yên tuy cũng thích vẻ bên ngoài của áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' này. Nhưng nàng còn chưa có mặc qua, nên vẫn suy nghĩ mọi chuyện có chút khuyếch đại mà thôi.

- Nếu không như vậy đi, có tin tức của Lâm quản lý, tôi sẽ lập tức thông báo cho hai người. Vạn nhất Lâm quản lý vắng mặt nhiều ngày, chúng tôi cũng mong Nguyễn Y tiểu thư tới nhà máy trang phục của chúng tôi, tùy tiện chọn lựa kiểu áo lót mà mình thích.

Đường Tử Yên không có cách nào, chỉ có thể nói như vậy. Nàng không tin có thể trong vài ngày có thể tìm được Lâm Vân.

- Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Không quấy rầy Đường tổng nữa, chúng ta đi thôi.

Phổ Hồng nói xong đứng lên, nhìn thoáng qua Nguyễn Y. Nguyễn Y bất đắc dĩ, đành phải đi theo Phổ Hồng.

Hiện tại, cả sân rộng của tòa nhà Hợp Thành đã chật kín người. Không biết là ai tiết lộ tin tức Nguyễn Y tới đây, mà đã có vô số người giơ lên khẩu hiệu “Nguyễn Y, I Love You’, đứng ở sân rộng.

Nhiều người chen chúc khiến giao thông ở đoạn đường này bế tắc. Đang có mười vị cảnh sát giao thông loay hoay chỉ đạo

Thấy Nguyễn Y đi xuống, những fan này đều chen chúc xông tới. Do sân trước của tòa nhà Hợp Thành không lớn, nếu cứ chen chúc như vậy, rất có thể xảy ra tai nạn giẫm đạp vào nhau. Trong lòng của Phổ Hồng kinh hãi, tranh thủ thời gian lùi về. Đường Tử Yên đã biết chuyện tình nghiêm trọng, vội vội vàng vàng dẫn Nguyễn Y đi xuống gara tầng hầm.

Lúc lên xe, Nguyễn Y và Phổ Hồng mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc xe con chậm rãi đi ra sân rộng của tòa nhà Hợp Thành. Về sau đám đông mới từ từ tản đi. Vài vị cảnh sát giao thông lau mồ hồi trên trán, không thể không bội phục sức hấp dẫn của Nguyễn Y.

- Chị Hồng, chẳng lẽ cứ đi như vậy? Vạn nhất buổi biểu diễn của em đã xong, mà anh chàng Lâm Vân kia không có xuất hiện thì làm sao bây giờ?

Nguyễn Y không gặp được Lâm Vân, nên có vẻ không cam lòng.

- Y Y, lần này có thể là tay Lâm Vân kia thực sự không ở đó, vị Đường tổng kia hẳn là không lừa chúng ta.

Phổ Hồng trả lời.

- Làm sao chị biết?

Nguyễn Y có chút kỳ quái nhìn Phổ Hồng.

- Em không nhớ chị đã nói tối hôm qua Phụng Tân giới nghiêm để bắt người sao? Lúc ấy em không để ý biểu hiện của cô gái tên Cam Dao kia sao? Cô ta có chút phát run, hơn nữa còn đánh rơi cốc café xuống đất. Có thể thấy, cô gái tên Cam Dao này có quan hệ mật thiết với tay Lâm tiên sinh kia. Hơn nữa có vẻ như cô ta biết rõ người mà chính phủ đang muốn bắt là Lâm Vân.

Phổ Hồng phân tích cho Nguyễn Y nghe.

- A, nói như vậy, vị Lâm tiên sinh kia là tội phạm bị truy nã? Vậy phải làm sao bây giờ?

Nguyễn Y có chút sốt ruột. Tuy cô ta chưa từng gặp qua Lâm Vân, nhưng cô ta đã mất nhiều sức lực như vậy đi tới Phụng Tân tìm hắn giúp đỡ. Nếu hắn bị bắt đi, thì còn làm gì được nữa.

- Đây dù sao cũng chỉ là phán đoán của chị. Nếu quả thật hắn là tội phạm bị truy nã, chúng ta đừng nên tiếp xúc với hắn. Tuy Nguyễn gia của chúng ta không sợ phiền toái, nhưng nhiều một việc không bằng bớt một việc.

Phổ Hồng phân tích lợi và hại cho Nguyễn Y.

## 110. Chương 111: Là Lâm Vân Nào?

Lâm Viễn Chương nhận được tình báo này mà sợ ngây người. Hung thủ mà Lý gia hoài nghi giết Yamada và bốn người, có nhiều đặc điểm khá giống con của mình, mà tên của hắn cũng là Lâm Vân.

Lâm Viễn Chương đã nhìn bức ảnh chụp lấy được từ Lý gia rất nhiều lần. Ông ta cảm thấy người trên bức ảnh khá giống với đứa con bị điên đã mất tích kia của mình. Chỉ là người trên ảnh chụp thoạt nhìn có tinh thần hơn Lâm Vân. Tuy nhìn không rõ lắm, nhưng trên người hắn phát ra một loại khí chất khó nói lên lời.

Nhưng đối với đứa con làm bại hoại gia đình kia, ông ta rất rõ ràng. Bộ dáng của nó luôn luôn chán chường, nó tuyệt đối sẽ không có loại khí chất này. Nhưng nếu như thực sư là nó?

- Hướng Đông, ngươi lập tức đi tới tòa nhà Kim Thành, nơi Lâm Vân kia đi làm, điều tra xem thân phận của hắn.

Lâm Viễn Chương ra lệnh cho một trung niên thủ hạ.

- Vâng.

Người trung niên tên Hướng Đông đáp ứng rồi lập tức rời đi.

….

Mới chưa tới hai giờ, người trung niên kia đã trở về sơn trang Hoàn Hồ.

- Điều tra thế nào?

Không đợi Hướng Đông báo cáo, Lâm Viễn Chương kích động hỏi trước. Nếu như Lâm Vân này quả thực là Lâm Vân con của ông ta, như vậy cũng thật khó tin. Tin tức Hồng Tường có một vị Lâm quản lý sáng chế ra áo lót làm bằng 'Vân Tằm Miên' khiến thị trường oanh động đã truyền khắp nơi. Không ai là không biết Hồng Tường Phụng Tân có một vị Lâm quản lý đầy bản lĩnh như vậy.

- Đã tra được, người kia quả thật tên là Lâm Vân, nhưng không tìm thấy CMND của hắn hay là hồ sơ lý lịch gì. Chỉ duy nhất có số điện thoại, nhưng theo số điện thoại này gọi đến thì lại tắt máy.

Hướng Đông lập tức trả lời.

Nếu quả thực là Lâm Vân, con của ông ta, vậy thì nó lấy đâu ra bản lĩnh nghịch thiên như vậy? Chẳng lẽ nó có kỳ ngộ gì sao? Hay là có nguyên nhân khác trong đó? Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Chương đột nhiên có chút hối hận vì đã mặc kệ Lâm Vân. Người trong ảnh có diện mạo giống Lâm Vân, hơn nữa tên cũng là Lâm Vân, liệu có trùng hợp như vậy? Chỉ là khí chất trên người Lâm Vân trong ảnh chúp khác xa với Lâm Vân con mình. Khiến cho Lâm Viễn Chương rất khó hiểu.

Nếu quả thực là Lâm Vân con của ông ta, như vậy việc Lý gia phong tỏa Phụng Tân, mục đích rất rõ ràng, đó là đẩy Lâm Vân vào vòng nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lâm Viễn Chương rốt cuộc không chờ được, cầm lấy điện thoại gọi cho Lâm Lộ Trọng,

- Chuyện gì?

Lâm Lộ Trọng gần nhất có chút mệt mỏi. Cứ nghĩ tới tương lai của Lâm gia, ông ta lại lo lắng. Lần trước Lâm Viễn Chương đi tới bái phỏng Tống gia cũng không kiếm được chỗ tốt gì, chỉ được mấy lời khách sáo suông mà thôi.

Lâm Viễn Chương không dám giấu diếm, liền kể lại tình báo bên này cho Lâm Lộ Trọng.

- Cái gì? Có chuyện như vậy, ngươi…Ta sẽ lập tức trở về Phần Giang. Tiểu Khải lần trước bị cắt đứt chân tay, ta đoán có thể cũng là do người mà Lý gia đang tìm. Ngươi đi hỏi Tiểu Khải xem, xem nó có ấn tượng gì không.

Lâm Lộ Trọng có chút thất vọng với đứa cháu này của mình. Đã sớm nói với nó, đi tìm Lâm Vân trở về. Nhưng rõ ràng đến tận bây giờ còn không thấy đâu.

Lâm Viễn Chương đương nhiên nghe ra vẻ thất vọng trong lời của Trọng thúc. Nhưng ông ta không phải là không có tìm, mà đã khắp nơi đi tìm, thậm chí còn đã tới hỏi vợ của nó là Hàn Vũ Tích. Nhưng đều không có chút tin tức gì của Lâm Vân. Ông ta từng hoài nghi Lâm Vân có phải là đã đi ra Phần Giang. Hiện tại có tin tức của Lâm Vân từ Phụng Tân truyền tới, ông ta cảm thấy Lâm Vân này rất có thể là con của mình.

Lâm Khải trên cơ bản đã khôi phục, nhưng chỉ có thể di chuyển trên xe lăn, tay chân là đừng mong hồi phục lại như cũ. Tuy Lâm gia đã liên lạc với một chuyên gia chỉnh hình nổi tiếng của nước Mỹ, nhưng vị chuyên gia này cũng không có nắm chắc có thể hồi phục lại khả năng đi lại của Lâm Khải.

Thấy phụ thân đến, Lâm Khải vội vàng muốn xuống giường, nhưng chỉ là chân tay không thể động đậy. Xem ra trong thời gian ngắn, Lâm Khải còn chưa thích ứng với việc mình đã tàn tật.

- Con không nên cử động. Cha đã giúp con liên lạc với bác sĩ nổi tiếng Smith bên nước Mỹ rồi. Ông ta là chuyên gia nổi tiếng nhất về khoa chỉnh hỉnh. Phỏng chừng, hai tháng nữa ông ta sẽ tới Phần Giang. Hôm nay cha tới đây là chỉ muốn hỏi con mấy vấn đề.

Lâm Viễn Chương ngồi xuống một cái ghế.

- Con không có ấn tượng gì với kẻ đã ra tay đánh con sao? Con cẩn thận nghĩ lại xem, có phải là người quen không?

Lâm Viễn Chương lần nữa hỏi.

Mặc dù phụ thân đã hỏi vấn đề này vô số lần, Lâm Khải cũng nhiều lần nhớ lại, nhưng vẫn không biết phải trả lời như thế nào. Bởi vì y trông thấy chỉ là một người che mặt. Tuy đã từng hoài nghi kẻ đánh mình có phải là Lâm Vân, nhưng mỗi lần nghĩ như vậy lại chối bỏ.

Lâm Vân là một tên tâm thần, làm sao có thể lợi hại nhu vậy được? Còn có thân thủ tốt như vậy? Mà dù cảm thấy người kia rất giống Lâm Vân, y cũng không dám nói sự hoài nghi của mình. Một là ngay cả mình cũng không tin, hai là dù mình nói ra, chẳng lẽ có thể ở trên người tên điên kia tìm ra manh mối gì? Mà y cũng lo sợ một khi điều tra Lâm Vân, những việc làm xấu của y với vợ của Lâm Vân cũng bị tra ra.

Cho nên, Lâm Khải quyết định, đợi sau khi chữa khỏi chân tay, y sẽ đích thân điều tra thằng em điên kia. Còn bây giờ, thì nên giữ sự hoài nghi trong lòng.

Mỗi lần Lâm Viễn Chương hỏi Lâm Khải, Lâm Khải đều nói không có ấn tượng gì, không biết là ai làm. Lâm Viễn Chương cũng cho rằng Lâm Khải xác thực không biết. Dù sao bị một người bịt mặt đánh ngất đi, dù là ai, cũng khó mà nhận ra được. Tuy nhiên hôm nay Lâm Viễn Chương lại phát hiện ra sự bất đồng. Bởi vì hôm nay lúc ông ta hỏi, ông ta cố ý nhìn kỹ biểu lộ của Lâm Khải lúc nói chuyện. Biểu lộ của Lâm Khải quả thực có chút chần chừ. Nếu không chú ý sẽ không nhìn ra.

- Con có hoài nghi ai không? Chuyện này rất quan trọng với Lâm gia, con không nên giấu diếm.

Khẩu khí của Lâm Viễn Chương dần dần trở nên nghiêm túc, thậm chí là giống như ra lệnh.

- Con…con.

Lâm Khải nuốt nước bọt nói.

- Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngay cả cha mà con còn muốn giấu diếm sao? Hừ…

Lâm Viễn Chương nhìn biểu lộ của đứa con như vậy, càng thêm bất mãn, nhịn không được hừ lạnh một tiếng.

- Con thấy người kia có điểm giống em năm Lâm Vân. Tuy nhiên con không có nhìn rõ, chỉ là hoài nghi mà thôi.

Lâm Khải khẽ cắn môi, trực tiếp nói ra sự hoài nghi của mình.

Lâm Viễn Chương chấn động, quả nhiên là Lâm Vân con của mình. Hiện tại ông ta đã khẳng định 90%. Hóa ra Lý gia đang muốn đối phó là con của mình. Không nghĩ tới, thực sự không nghĩ tới.

Đột nhiên Lâm Viễn Chương có chút kích động. Con của mình lại lợi hại như vậy? Rõ ràng có thể giết chết cao thủ Yamada của Lý gia. Còn một tay kéo cả công ty Hồng Tường đi lên từ bờ vực. Có thể tưởng tượng một khi áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' được đưa vào thị trường thế giới, Hồng Tường sẽ phất lên như thế nào.

Lâm Vân lợi hại như vậy sao? Rốt cuộc nó đã có kỳ ngộ gì? Hiện tại Lâm Viễn Chương chỉ có hối hận, vô cùng hối hận.

- Vì sao Lâm Vân muốn đánh con? Mau thành thật nói cho cha biết. Đừng mong giấu diếm, đằng nào cha cũng tra ra mà thôi.

Khẩu khí của Lâm Viễn Chương càng trở nên nghiêm nghị.

## 111. Chương 112: Oan Gia Ngõ Hẹp

- Vì sao Lâm Vân muốn đánh con? Mau thành thật nói cho cha biết. Đừng mong giấu diếm, đằng nào cha cũng tra ra mà thôi.

Khẩu khí của Lâm Viễn Chương càng trở nên nghiêm nghị.

Bị phụ thân trách vấn như vậy, Lâm Khải đột nhiên có chút hoảng hốt. Liền không dám giấu diếm, kể hết mọi chuyện. Kể cả chuyện mình tới nhà Lâm Vân để ve vãn Hàn Vũ Tích cũng nói ra. Còn chuyện Lâm Vân đùa giỡn Trần Nhạn, chỉ là mình vu khống, nhằm trả đũa Lâm Vân đã đập bể chiếc xe Lamborghini của mình.

Nhưng Lâm Khải không dám nói mình đã từng kê đơn thuốc để hại chết Lâm Vân ở bệnh viện. Nói ra chắc y sẽ bị đánh chết. Việc này nếu không nói ra, rất khó bị phát hiện. Vì từ đầu đến cuối đều là do y bày mưu, không có ai biết.

Vẻ mặt của Lâm Viễn Chương trở nên âm trầm. Đứa con này chắc chắn vẫn còn điều giấu diếm. Nhưng những lời nó vừa khai ra cũng đủ biết nó đã ăn hiếp Lâm Vân như thế nào. Thậm chí nó còn lừa gạt mình, lấy đi biệt thự ở sơn trang Tương Hồ mà mình đưa cho Lâm Vân. Mà một phần cũng là lỗi của mình, khi Lâm Vân mất tích không ra sức đi tìm. Khiến cho Lâm Khải nói hươu nói vượn cũng không sợ người đối chứng.

Giơ tay lên muốn tát Lâm Khải một cái, nhưng nhìn ánh mắt sợ hãi của nó khi núp ở xe lăn, ông ta lại bất đắc dĩ bỏ tay xuống. Hừ lanh một tiếng, xoay người rời đi, rốt cuộc mặc kệ tên nghịch tử này.

Lâm Lộ Trọng dùng tốc độ nhanh nhất trở về sơn trang Hoàn Hồ. Sau khi nghe xong Lâm Viễn Chương báo cáo, sắc mặt cũng trở nên thâm trầm. Hiện tại, ông ta quá thất vọng đối với đứa cháu đảm nhiệm gia chủ này rồi. Một việc liên quan tới con mình như vậy, mà chưa điều tra rõ ràng đã vội kết luận.

Cho dù Lâm Vân đùa giỡn chị dâu của nó, muốn đuổi nó đi ra ngoài, cũng phải điều tra rõ ràng chứ. Lâm Vân dù gì cũng là con của mình. Vậy mà chưa biết tốt xấu thế nào đã đuổi đứa con vốn bị bệnh của mình đi.

Lâm Vân dù hư hỏng, chẳng lẽ không thể quản thúc nó chặt hơn? Không chỉ nói đứa cháu Lâm Vân này, chính là ngươi, Lâm Viễn Chương, lúc ở kinh thành có tốt hơn gì nó? Thậm chí còn hư hỏng hơn nó gấp vài lần.

Lâm Viễn Chương nhìn thấy sắc mặt của chú lúc trắng lúc xanh, trong lòng rất hoảng loạn.

Lâm Lộ Trọng thở dài, Lâm gia quả nhiên là xuống dốc. Một người tầm thường như Lâm Viễn Chương cũng có thể cho lên làm gia chủ của Lâm gia. Còn vài người anh em kia của Lâm Viễn Chương kia, không chừng còn không bằng Lâm Viễn Chương.

- Lập tức phái người tới Phụng Tân, một khi xác định Lâm Vân kia chính là con cháu của Lâm gia chúng ta, vô luận thế nào cũng không thể để nó rởi vào tay của Lý gia. Không, không cần phải xác minh, vô luận thế nào cũng không thể để Lý gia bắt được Lâm Vân kia. A, mang theo Dư Dụ tới đó.

Lâm Lộ Trọng nghiêm khắc ra lệnh cho Lâm Viễn Chương.

- Vâng.

Lâm Viễn Chương không dám nói thêm gì, trả lời xong lập tức rời đi an bài.

Dư Dụ cũng như Lý Nghĩa của Lý gia, một mực bảo vệ bên người của Lâm Lộ Trọng. Phụ thân của Dư Dụ là chiến hữu của Lâm Lộ Trọng. Ông ta đã hy sinh trên chiến trường vì bảo vệ Lâm Lộ Trọng. Vì thế, Dư Dụ và mẫu thân đều được Lâm Lộ Trọng đón về nhà, rất là quan tâm chiếu cố cho tới khi Dư Dụ có thể độc lập. Về sau, do có tố chất thân thể tốt, Dư Dụ được tuyển vào quân khu học tập chiến đấu.

Vì để cho Dư Dụ có không gian phát huy tài năng, Lâm Lộ Trọng lại đưa Dư Dụ tới Đàm gia học tập ba năm. Sau khi trở về, Dư Dụ cũng không muốn đi tới nơi khác, mà luôn đi theo bảo vệ Lâm Lộ Trọng.

Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Viễn Chương, Lâm Lộ Trọng cau mày lại. Nếu Lâm Vân kia thực sự là Lâm Vân của Lâm gia, như vậy Lâm gia sẽ có người kế nghiệp. Tuy ở kinh thành, nhưng việc Phụng Tân xuất hiện 'Vân Tằm Miên', ông ta vẫn biết đến. Mà Lý gia ở Phụng Tân giới nghiêm chỉ vì bắt người Lâm Vân kia. Như vậy Lâm Vân kia rất có thể là hung thủ giết Yamda.

Một người có thể giết chết năm cao thủ của Lý gia, khẳng định không phải là một nhân vật tầm thường. Quan trọng nhất chính là, đến tận hiện tại Lý gia mới có thể điều tra ra hung thủ giết năm người kia. Có thể thấy, đầu óc của người này không tầm thường. Huống chi người này còn đã sản xuất ra sản phẩm 'Vân Tằm Miên' nghịch thiên như vậy. Phải nói hắn là yêu nghiệt mới đúng.

“Tuy không biết Lâm Vân kia vì sao muốn ở lại Phụng Tân, nhưng nếu hắn quả thật là con trai thứ năm của Viễn Chương”

Lâm Lộ Trọng lẩm bẩm nói

“Vậy thì Lâm gia có hy vọng. Mà không biết bản lãnh của nó là từ đâu tới?”

….

Lâm Vân một mực ngồi ở cái xưởng hoang này một ngày, trong bụng đã có chút đói. Hiện tại hắn có chút hối hận vì đã chạy trốn. Mặc dù thương thế của mình chưa lành, nhưng nếu như liều mạng, vẫn có khả năng đánh bại nam tử gầy gò kia.

Mà mình vừa chạy trốn, như vậy lần sau gặp lại y thì đã thấp hơn y về khoản khí thế. Mất cơ hội lần này, lần sau dù có đánh bại y, thì những thủ hạ xung quanh của y cũng đâu có từ bỏ ý đồ. Chỉ mong khi gặp lại tên nam tử đó, y đang đi môt mình, không có thuộc hạ đi theo. Lúc đó mình không cần phải e ngại.

Hiện tại vết thương của hắn có thể coi là chồng chất. Lâm Vân hận không thể thét dài một tiếng, kêu lên một câu “Đến đây đi, cho dù ta bị thương, ta cũng có thể lấy mạng các ngươi”

Lâm Vân tính toán trở về phòng trọ một chuyến để lấy cái ba lô và cái túi xách. Kỳ thực trong cái ba lô không có gì quan trọng, chủ yếu là bộ áo lót để trong túi xách mà hắn làm tặng cho Hàn Vũ Tích mà thôi. Cái áo lót đó thuộc nhóm áo lót ‘Hoa sơn trà’, không có bán ở thị trường Phụng Tân. Cũng có thể nói, cả thế giới chỉ có một bộ như vậy. Hắn muốn rời đi nơi này, để chuyên tâm tu luyện. Như vậy bộ áo lót kia nhất định phải đưa cho Hàn Vũ Tích. Hắn làm như vậy để coi như đánh dấu chấm hết cho tình duyên thế tục.

- Rõ ràng có thể tìm tới nơi này, ngươi thật không đơn giản.

Lâm Vân đột nhiên đứng lại, lạnh lùng nói.

- Ngươi cũng không tồi. Rõ ràng có thể trốn xa được như vậy khi bị một chưởng của ta. Có phải người chính là người giết Yamada?

Tên nam tử gầy gò đánh nhau với Lâm Vân tối hôm qua kia không biết từ nơi nào xuất hiện.

- Chỉ có một mình ngươi?

Lâm Vân cẩn thận nhìn xung quanh. Xác thực chỉ có một mình tên nam tử gầy gò này.

- Một mình ta là đủ. Tuy nhiên, hôm nay ngươi sẽ không chạy thoát được. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội chạy thoát. Vài cái tài vặt của ngươi, ta đã nhìn ra hết. Thật sự không biết tên Yamada kia vì sao chết trong tay của ngươi. A, ta tên là Lý Nghĩa, là người của Lý gia ở kinh thành. Vạn nhất ta lỡ tay giết chết ngươi, thì xuống âm phủ cũng có cái tên để báo cho Diêm Vương.

Khóe mắt của tên nam tử gầy hiện lên một tia coi thường.

Từ lúc rời núi tới nay, y còn chưa từng gặp qua đối thủ có thể đánh ngang tay. Nếu không phải lúc rời đi, anh cả Lý Hiếu Nghiệp nhiều lần dặn dò mình nên cẩn thận, còn cường điệu cái tên giết Yamada này không hề tầm thường. Thì tối hôm qua y đã không cần phải giữ lại thực lực khiến Lâm Vân có cơ hội chạy trốn.

- Làm sao ngươi tìm được ta?

Lâm Vân vẫn bất động, không biểu lộ gì cả.

- Đừng nói nhảm nhiều, nếu sợ thì đi theo ta một chuyến.

Vẻ coi thường ở khóe mắt Lý Nghĩa càng thêm rõ ràng.

- Ai nói ta sợ?

Lâm Vân còn chưa dứt lời, đã tung liên hoàn cước về phía Lý Nghĩa. Đã Lý Nghĩa không muốn trả lời câu hỏi của mình, hỏi nữa cũng tốn công mà thôi.

Con mắt của Lý Nghĩa vốn không lớn, hiện tại nhìn thấy một cước nhanh như gió của Lâm Vân đánh tới, con mắt càng híp lại. Vận chưởng lên bàn tay, bổ về phía Lâm Vân.

Lại là chưởng đao, cảm nhận sự sắc bén của một chưởng này, Lâm Vân liền biết tối hôm qua tên Lý Nghĩa này chưa tung hết sức. Rõ ràng chưa tung hết thực lực đã khiến mình bị thương. Tên Lý Nghĩa này quả nhiên không đơn giản.

## 112. Chương 113: Kết Cục Của Lý Nghĩa

## 113. Chương 114: Hãy Để Em Học Làm Người Yêu Của Anh

Chương 114: Hãy để em học làm người yêu của anh

Số điện thoại này của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đã gọi không biết bao nhiêu lần rồi, tuy nhiên mỗi lần đều mong mỏi điện thoại được kết nối, nhưng chưa hề được lấy một lần. Mỗi ngày trước khi đi ngủ, gọi điện cho số này đã thành thói quen của cô, bởi vì người quen biết Lâm Vân mà cô biết, bây giờ đã không còn ai biết được hắn đang ở nơi nào. Việc duy nhất cô có thể làm đó là mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, lại cầm máy lên gọi cho Lâm Vân mấy cuộc.

Dường như âm thanh đầu kia điện thoại vọng lại không phải là “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được”, mà là giọng Lâm Vân nói chuyện, mấy tháng nay, chưa bao giờ gián đoạn.

Nhưng hôm nay Hàn Vũ Tích lại ngây ngẩn cả người, tay cầm điện thoại bắt đầu run lên, đầu dây bên kia không ngờ không còn là “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được” nữa, mà là tiếng chờ bắt máy. Không sai, thực sự là âm thanh chờ bắt máy, Lâm Vân, anh cuối cùng cũng mở máy rồi sao?

Điện thoại vẫn chưa kết nối, nước mắt Hàn Vũ Tích đã bắt đầu rơi xuống, đợi anh đợi đến khổ đau trong lòng, nhớ anh nhớ đến rã rời tâm can. Anh sẽ tha thứ cho em chứ? Em thực sự rất nhớ anh, rất muốn được nép vào lòng anh, một mình em thực sự rất mệt mỏi, anh biết không? Lâm Vân.

Tô Tịnh Như mỗi tuần nhiều nhất mở máy một lần, sau đó nhìn mấy phút rồi lại tắt máy đi. Pin điện thoại đã không còn nhiều, mỗi lần cô mở máy thì đều mong chờ điện thoại của Lâm Vân sẽ đột nhiên gọi đến. Nhưng đã mấy tháng trôi qua rồi, pin điện thoại đã càng ngày càng hết dần, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ cuộc gọi nào.

Nhưng rất nhanh cô có thể ra ngoài tìm Lâm Vân rồi, Lâm Vân làm ra chuyện lớn như thế ở Phụng Tân, cách nhìn của cha đối với mình đã khác trước rất nhiều, lần này cha đi Phụng Tân đã quyết định cho mình đi cùng. Kỳ thật mấy ngày trước cha đã đồng ý cho mình cùng anh ấy đi Phụng Tân rồi, nhưng mấy ngày này người đến thăm hỏi cha thực sự quá nhiều.

Dựa theo suy nghĩ của Tô Tịnh Như, nếu cha lại đợi thêm hai ngày nữa, thì cô sẽ tự mình đi Phụng Tân. Cô hiện tại thực rất muốn gặp Lâm Vân, bị nhốt trong nhà mấy tháng rồi, mỗi ngày đều làm bạn với chiếc vòng cổ trên người Lâm Vân. Tuy trong mắt Lâm Vân mình có thể chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn được nữa, tuy cô cũng biết mình và Lâm Vân thật sự không có bất kỳ quan hệ gì, nhưng vẫn không chế không nổi được suy nghĩ của mình về con người này.

Nhưng trước khi chưa xác nhận được chiếc vòng cổ này có phải là của người con gái khác hay không, Tô Tịnh Như vẫn không muốn đeo nó lên cổ mình. Mặc dù không rất muốn, rất muốn.

- Hầu ca, Hầu ca, đệ là Bát Giới, hôm nay tới động Bàn Tơ đánh một trận…

Tối hôm nay Tô Tịnh Như vẫn tiếp tục mở máy chờ đợi, đúng lúc chuẩn bị tắt máy, thì chuông vang lên.

Rõ ràng không để ý đến tiếng chuông điện thoại, Tô Tịnh Như run rẩy ấn nút nghe. Lâm Vân cuối cùng anh cũng nhớ gọi điện cho em sao?

Điện thoại đã được kết nối, hai bên đều chìm trong trầm mặc.

- Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích và Tô Tịnh Như không ngờ đều nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ, hơn nữa cũng tên là Lâm Vân.

- Cô là ai?

Giọng của Hàn Vũ Tích một lần nữa run lên, lẽ nào Lâm Vân đã kết hôn lần nữa rồi sao? Có phải anh ấy cho rằng mình đã ly hôn với anh ấy rồi? Lâm Vân, nhưng em đâu có ký tên. Em cũng đâu muốn rời xa anh…

- Tôi, tôi, tôi… Cô là ai?

Tô Tịnh Như chợt nghe thấy một người phụ nữ gọi bằng điện thoại của Lâm Vân, trong lòng cũng trở nên run rẩy như vậy. Liên tiếp nói ba chữ tôi, và không biết nên nói gì tiếp, mình là gì của Lâm Vân chứ? Rất hiển nhiên, người phụ nữ gọi bằng số điện thoại của Lâm Vân này hẳn là có quan hệ rất mật thiết với hắn.

- Tôi… tôi… tôi

Hàn Vũ Tích không ngờ cũng liên tục nói ba chữ “Tôi”, cũng không biết nói gì tiếp như thế, lẽ nào nói mình là vợ của anh ấy? Có lẽ Lâm Vân sớm đã cho rằng mình và anh ấy đã ly hôn rồi. Nếu người phụ nữ này là vợ mới cưới của Lâm Vân, vậy thì mình còn tư cách để nói là vợ của anh ấy sao?

Cuối cùng em đã mất anh rồi ư? Lâm Vân, nhưng thật sự em rất nhớ anh, nhớ mùi trên cơ thể anh, nhớ vòng tay của anh, nhớ cơm anh nấu, còn nhớ cả chiếc vòng cổ anh tặng cho em nữa… Hàn Vũ Tích bàn tay run rẩy, nước mắt lưng tròng.

- Có thể gọi Lâm Vân nghe điện thoại được không?

Giọng nói của Hàn Vũ Tích yếu ớt vô cùng, rõ ràng rất sợ Lâm Vân đến điện thoại của mình cũng không muốn nghe.

- Lâm Vân bây giờ không có ở đây, nhưng, cô rốt cuộc là ai thế?

Bàn tay mà Tô Tịnh Như cần điện thoại vẫn run lên không ngừng, cô đột nhiên rất sợ, nhưng không biết sợ gì.

- Tôi, tôi là vợ của anh ấy…

Đối với Hàn Vũ Tích mà nói, thời gian mấy tháng đã là quá lâu rồi, mỗi ngày đều sống trong nhung nhớ và hối hận. Cô hối hận đã đánh Lâm Vân, hối hận vì đã cùng ly hôn với hắn, càng thêm hối hận chính là đã ném bỏ Tưởng Niệm.

Tuy nhiên bây giờ cô vẫn là vợ của hắn, chí ít trên giấy đồng ý ly hôn cô vẫn chưa ký tên, cô không muốn nói đã ly hôn với Lâm Vân, không biết tại sao, cô đột nhiên không muốn thua người phụ nữ cầm điện thoại của Lâm Vân này. Bất luận là cô ta đã kết hôn với Lâm Vân hay chưa, nhưng mình vẫn là vợ của anh ấy.

“Cạch cạch” điện thoại của Tô Tịnh Như rơi xuống giường, hắn đã kết hôn, quả nhiên hắn đã kết hôn rồi. Tất cả nhớ nhung đều trở thành ngắm hoa trong sương mù, tất cả chờ đợi đều trở thành mò trăng nơi đáy nước.

Hàn Vũ Tích tâm tình kích động rõ ràng không biết điện thoại của Tô Tịnh Như đã rơi xuống, chỉ ngây ngô cầm điện thoại, Lâm Vân quả nhiên không muốn nghe máy của mình, đầu dây bên kia truyền đến từng đợt tiếng ca mơ hồ:

Em thường một mình bàng hoàng

Cũng thường một mình lang thang

Em hi vọng anh có thể hồi tâm chuyển ý

Để lại yêu em như trước kia

Em biết anh sẽ không quên em

Sẽ không để em bay lượn một mình

Em vẫn lưu luyến trước cửa nhà anh

Hi vọng anh có thể nhìn em một lần

Hỡi người em yêu trong cuộc đời ơi!

Em tỉnh lại từ trong cơn mê

Bóng dáng anh vẫn như còn đó

Hỡi người em yêu, có thể yêu em thêm một lần nữa

Để em học làm người yêu của anh

Hỡi người em yêu trong cuộc đời ơi!

Xin đừng cự tuyệt cảm nhận rực lửa trong lòng em

Có thể yêu em thêm lần nữa?

Để em được làm người con gái hạnh phúc

………

Cứ nghe cứ nghe Hàn Vũ Tích trở nên ngây dại “Có thể yêu em thêm một lần nữa, để em học làm người yêu của anh…” Cô ấy lẽ nào cũng thích bài hát này? Đây là bài hát mà gần đây mình thường mở ra nghe, không ngờ người phụ nữ ở cùng Lâm Vân này cũng thích nó. Nhưng, Lâm Vân đã quên mình rồi sao?

Tô Tịnh Như hồi lâu mới kịp phản ứng lại, cầm điện thoại lên, nhưng phát hiện chỉ còn một vạch pin, rất nhanh sẽ tắt máy, cô liền vội vàng cầm điện thoại lên gọi:

- Cô còn đó không?

Hàn Vũ Tích phản ứng lại, vội nói:

- Tôi đây, anh ấy không có đấy sao? Nếu Lâm Vân có đấy, bảo anh ấy hãy nghe điện thoại nhé, tôi, tôi…

- Ôi, điện thoại sắp hết pin rồi, hay là chiều ngày mai chúng ta gặp nhau ở quán ăn Hồ Nam được không?

Tô Tịnh Như vội vàng nói ra ý muốn gặp Hàn Vũ Tích, nhưng lời còn chưa nói xong, thì điện thoại đã tắt.

Ngơ ngác nhìn điện thoại trong tay, Tô Tịnh Như tự nhủ, đến cả địa chỉ cũng chưa kịp nói ra, thì làm sao mà gặp nhau được? trong điện thoại mình nói đến quán ăn Hồ Nam kia người phụ nữ này liệu có biết được không? Hơn nữa mình nói buổi chiều, cũng không nói là mấy giờ, thì làm sao mà gặp mặt đây?

## 114. Chương 115: Hai Nữ Nhân

## 115. Chương 116: Tưởng Niệm Của Chị

Nhìn cả ban toàn món ăn cay, tuy Hàn Vũ Tích và Tô Tĩnh Như đều chưa ăn cơm trưa, nhưng lại không có khẩu vị gì.

Nếu Lâm Vân ở đây thì thật là tốt. Anh ấy khẳng định thích ăn những món này. Hàn Vũ Tích nghĩ tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn Tô Tĩnh Như, hỏi:

- Tô tiểu thư, xin hỏi vì sao Lâm Vân không tới?

- Chị thực sự là vợ của Lâm Vân sao?

Tô Tĩnh Như nhìn chằm chằm vào khuôn mạo như vẽ của Hàn Vũ Tích. Tuy làn da của mình không kém, nhưng vẫn có chút hâm mộ làn da của cô ta.

- Đúng vậy, tuy nhiên…

Hồng Tường không biết nói như thế nào. Tuy Lâm Vân đã ký trên giấy ly hôn, nhưng mình còn chưa ký tên. Nếu nói chuyện này ra, chả phải khiến cho cô gái trước mặt này xem thấp mình sao? Xem thấp thì xem thấp, mình vẫn không muốn rời Lâm Vân. Nàng đang muốn nói chuyện, Tô Tĩnh Như lại lấy ra một cái vòng cổ.

“Tưởng Niệm?”

Hàn Vũ Tích đột nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm vào cái vòng cổ trong tay của Tô Tĩnh Như, toàn thân run rẩy. Một cốc nước bị nàng đụng vào, đổ ra mặt bàn. Nước trong cốc dọc theo cái bàn chảy xuống mặt đất. Từng tiếng tí tách tí tách vang lên, nhưng Hàn Vũ Tích không cảm thấy được.

- Có thể cho chị xem cái vòng trong tay em một lát được không?

Tiếng nói của Hàn Vũ Tích run rẩy, tay cũng run rẩy.

Tô Tĩnh Như chứng kiến biểu lộ của Hàn Vũ Tích, ánh mắt liền buồn bã. Nàng biết mình suy đoán đã đúng. Vòng cổ này thực sư là của Hàn Vũ Tích. Một chiếc vòng xinh đẹp như vậy rõ ràng lại tên là Tưởng Niệm. Tuy trong lòng rất đau khổ, không muốn đưa, thậm chí còn hối hận vì đã lấy vòng cổ ra. Nhưng đối mặt với ánh mắt chờ đợi và thần sắc kích động của Hàn Vũ Tích, như muốn đoạt chiếc vòng trong tay của mình vậy. Tô Tĩnh Như vẫn là chậm rãi đưa cái vòng cổ cho cô ta, giống như chiếc vòng nặng tựa ngàn cân vậy.

Vòng cổ rời đi càng xa, lòng của nàng càng đau. Một sát na, khi Hàn Vũ Tích nhận lấy cái vòng, trái tim của Tô Tĩnh Như như muốn đình chỉ. Nàng hít một hơi thật sâu, mới phát hiện vòng cổ trong tay mình đã ở trong bàn tay run rẩy của Hàn Vũ Tích.

Quả nhiên, đây là Tưởng Niệm đã bị mình làm mất. Lần nữa vuốt ve Tưởng Niệm trong tay, hình ảnh của Lâm Vân đang điêu khắc những hạt vòng này lại xuất hiện trước mắt Hàn Vũ Tích.

Buổi tối hôm đó, buổi tối sinh nhật của mình hôm đó, anh ấy ở trước mặt mình, làm ra Tưởng Niệm. Trong cái ngày mà mình bước sang tuổi 24…

“Vũ Tích, chúc em sinh nhật vui vẻ! Cái vòng này là anh làm tặng em”. Giọng nói và nụ cười của Lâm Vân như trở lại trước mặt nàng. Chính là, vật còn nhưng người đã đi nơi nào?

- Vũ Tích, những năm nay thật vất vả cho em…

….

Tưởng Niệm lại ở trong tay mình, nhưng người mình muốn ôm lại không tại. Hàn Vũ Tích không nhịn được nữa, cầm vòng cổ lên vuốt vẻ, nước mắt đã rơi đầy mặt. Lâm Vân…

- Anh đừng đi…

Hai mắt mơ mơ hồ hồ nhìn thấy thân ảnh của Lâm Vân dần dần biến mất.

- Hàn Vũ Tích….

Tuy Tô Tĩnh Như trong lòng rất khổ sở, nhưng thấy thân thể của Hàn Vũ Tích có chút lung lay, vội vàng tiến lên đỡ nàng.

- Chị làm sao vậy?

Lời nói của Tô Tĩnh Như kéo Hàn Vũ Tích ra khỏi suy tưởng.

- A, thực xin lỗi, em tìm được cái vòng này ở đâu? Là em nhặt được hay sao?

Hàn Vũ Tích đột nhiên suy nghĩ, có phải Tô Tĩnh Như đã nhặt được cái vòng này. Sau đó Lâm Vân tìm được cô ta, về sau liền cho cô ta luôn cái vòng Tưởng Niệm. Hay là Lâm Vân nhặt được, sau đó đưa cho cô ta?

Nhưng Tưởng Niệm là của mình, mình không thể cho người khác. Lâm Vân, cho dù cô gái trước mặt này là vợ mới của anh, em cũng không thể cho cô ấy. Tha thứ cho em vì đã không nghe lời anh lần này. Bởi vì đây là quà tặng anh đã cho em….

Hàn Vũ Tích cẩn thận nắm vòng Tưởng Niệm trong tay, có chút bối rối nhìn Tô Tĩnh Như. Nàng sợ cô gái xinh đẹp này sẽ lấy đi Tưởng Niệm trong tay mình.

- Lâm Vân…Là chồng của chị?

Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích khẩn trương cầm vòng cổ như vậy, âm thầm thở dài. Quả nhiên mình nghĩ không sai. Chủ nhân của vòng cổ là cô gái này,, hơn nữa cô ấy còn yêu nó hơn tánh mạng.

- Anh ấy…

Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như không hỏi muốn vòng cổ, mà hỏi câu khác. Tuy rất muốn nói Lâm Vân là chồng của mình, nhưng lời đến bên miệng, lại không biết nói như thế nào. Vạn nhất nữ tử này là vợ mới của Lâm Vân, mình nói như vậy không phải làm Lâm Vân khó xử sao?

Nàng cảm thấy thiếu nợ Lâm Vân rất nhiều, rất là xin lỗi anh ấy. Nếu như nói Lâm Vân chưa ly hôn mình, chẳng phải là phá hỏng cảm tình giữa hai người bọn họ? Nàng có thể cảm giác, cô gái xinh đẹp này cũng rất yêu Lâm Vân. Mình đã hiểu lầm Lâm Vân vô số lần, hiện tại không thể để cho người khác cũng hiểu lầm anh ấy.

Nhưng cứ như vậy để cho Lâm Vân rời đi? Trái tim của Hàn Vũ Tích như muốn bị xé rách. Không…Mình không có vĩ đại như vậy, Lâm Vân là chồng của mình, vì sao mình không dám nói? Mà sự thực anh ấy vẫn là chồng của mình.

Thấy Hàn Vũ Tích muốn nói lại thôi, Tô Tĩnh Như lập tức suy đoán được một ít nguyên nhân trong đó. Trong lòng cười khổ, tuy ta rất muốn giống như cô suy nghĩ, nhưng mấy thảng rồi ta còn chưa gặp qua anh ấy một lần.

- Kỳ thực, Lâm Vân và em chỉ là bạn bè bình thường, chị không nên suy nghĩ nhiêu quá. Anh ấy chỉ là nhân viên trong công ty của em mà thôi. Em…

Tô Tĩnh Như rất muốn nói quan hệ của mình với Lâm Vân không tầm thường. Nhưng sự thật Lâm Vân chỉ cứu mình một mạng, sau đó hai người đi ra ngoài ăn một bữa cơm mà thôi.

“Chỉ là quan hệ bạn bè? Vi sao mình luôn luôn nhớ tới hắn? Hắn đã có một người vợ xinh đẹp như Hàn Vũ Tích, vì sao mình còn muốn nghĩ tới hắn? Mình…”

- A, em…Em nói là thật? Em chưa có kết hôn với Lâm Vân?

Hàn Vũ Tích nghe thấy Tô Tĩnh Như nói như vậy, có chút ngây dại. Lâm Vân rõ ràng còn chưa có kết hôn. Trái tim nàng vui mừng như muốn nổ tung. Hận không thể lập tức chạy tới chỗ làm của Lâm Vân, không quan tâm tới cái gì, nhào vào lòng anh ấy. Nói cho anh ấy biết, mình rất nhớ anh ấy.

- Ngày đó, em và Lâm Vân cũng ăn cơm ở chỗ này. Đúng rồi, lúc gọi điện thoại em còn chưa nói là quán ăn Hồ Nam ở chỗ này, vì sao chị lại biết.

Tô Tĩnh Như đột nhiên nhớ tới Hàn Vũ Tích làm thế nào tìm được nhà ăn này.

- Bởi vì chị đã dẫn anh ấy tới chính quán ăn này ăn cơm.

Hàn Vũ Tích đột nhiên có chút kiêu ngạo. Nam nhân của nàng còn đang suy nghĩ nàng, nên mang người khác đi ăn cơm liền tới chỗ này. Tuy nhiên, vừa nghĩ tới Tô Tĩnh Như rất có thể cũng ngồi ở chỗ của mình đang ngồi, trong lòng của Hàn Vũ Tích có chút chua chua. Khó trách lúc cô ta mới tới cứ nhìn chằm chằm vào chỗ mình ngồi

- Chị dẫn anh ấy tới đây ăn cơm?

Tô Tĩnh Như âm thầm nghĩ, Hàn Vũ Tích không phải là nữ tử thích chủ động a. Vì sao lai nói là dẫn anh ấy tới, mà không phải là Lâm Vân dẫn cô ta tới.

- Ừ, lần đó chị còn hiểu lầm anh ấy là không hiểu chuyện…

Hàn Vũ Tích nói tới đây liền cúi đầu xuống. Thực xin lỗi, Lâm Vân.

- Anh ấy không hiểu chuyện? Chị Vũ Tích, chị biết gần nhất, chồng chị đã làm được những gì không?

Tô Tĩnh Như kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích.

## 116. Chương 117: Hiện Tại Chị Muốn Đi Tìm Anh Ấy

- Anh ấy làm sao?

Hàn Vũ Tích căng thẳng, chẳng lẽ Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì? Sự kích động vừa rồi biến thành sự lo lắng.

Tô Tĩnh Như nhìn thần sắc khẩn trương của Hàn Vũ Tích, trong nội tâm âm thầm thở dài. Thật không ngờ cô gái này cũng hiểu Lâm Vân. Xem ra người hiểu Lâm Vân không chỉ có một mình mình. Mà mình hiểu hắn, cũng chỉ là dựa vào trực giác. Hoặc là dựa vào thành tích của Lâm Vân làm được ở Phụng Tân, mới có trực giác về tài năng của hắn.

Nhưng cô gái trước mắt này, nhất định là đã sống với Lâm Vân một thời gian dài, nên mới minh bạch Lâm Vân. Tô Tĩnh Như đột nhiên có chút hâm mộ Hàn Vũ Tích. Thậm chí muốn hỏi, vì sao cô ta có thể quen biết Lâm Vân.

- Chị nghe nói về áo lót 'Vân Tằm Miên' chưa?

Tô Tĩnh Như nhìn chằm chàm vào Hàn Vũ Tích hỏi.

- Chị biết, đó là sản phẩm của Hồng Tường Phụng Tân mới sản xuất. Nghe nói hiệu quả vô cùng nghịch thiên. Tuy nhiên chị lại không tin. Mặc dù hình thức của nó không tệ lắm, nhưng vừa nhìn vào giá cả của nó, là biết người đưa ra giá cả đó là một tay thương nhân hiểm độc. Cho dù chị có tiền, cũng sẽ không đi mua sản phẩm của tay đó.

Hàn Vũ Tích bị Tô Tĩnh Như dời đi chủ đề. Không chút do dự đưa ra quan điểm của mình về 'Vân Tằm Miên'.

- Xì.

Tô Tĩnh Như không nhịn được, cười một tiếng. Âm thầm mắng đáng đời Lâm Vân. Đồ vật do tự tay hắn sản xuất, lại bị lão bà gọi là đồ vật lừa tiền. Rõ ràng còn có một người chồng không quan tâm tới lão bà của mình như vậy.

Tuy nhiên, vì sao Hàn Vũ Tích không biết chồng mình đi nơi nào, chẳng lẽ bọn họ có mâu thuẫn? Lâm Vân cũng thật là nhẫn tâm, ở nhà có một người vợ xinh đẹp như vậy, còn cam lòng đi ra ngoài buôn ba.

- Làm sao vậy?

Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như chỉ cười một tiếng, lại không nói lời nào. Không khỏi nghi ngờ hỏi cô ta. Mà cô ta không nói chuyện của Lâm Vân, lôi áo lót 'Vân Tằm Miên' ra làm gì?

- Bở vì em chính là chủ tịch của Hồng Tường, chị nói xem, em có nên cười không?

Tô Tĩnh Như đột nhiên cảm giác Hàn Vũ Tích không hạnh phúc hơn mình gì. Ít nhất cô ta còn không biết chồng mình ở nơi nào.

- A, thực xin lỗi, chị chỉ là…Mà em vừa nói gì?

Hàn Vũ Tích lập tức đứng lên, nàng cũng không ngu ngốc. Trong nháy mắt đã nghĩ tới một khả năng, Lâm Vân, chỉ có Lâm Vân mới có tài năng như vậy. Chẳng lẽ thực sự là Lâm Vân?

- Đúng vậy, Hồng Tường Phụng Tân chính là do Lâm Vân quản lý. Nói cách khác, bộ áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' mà chị hoài nghi kia chính là do Lâm Vân làm ra. Chính anh ấy đã làm ra áo lót khiến nữ nhân trên toàn thế giới yêu mến. Hơn nữa, những hiệu quả của 'Vân Tằm Miên' trên quảng cáo cũng là sự thật. Bởi vì em đã mặc thử nó một lần.

Nói tới đây, Tô Tĩnh Như lại càng bội phục Lâm Vân, rõ ràng có thể làm ra được thứ như vậy, hắn thật là giỏi.

Hàn Vũ Tích lần nữa sững sờ. Thực sự là Lâm Vân làm. Anh ấy lại có thể làm ra được áo lót oanh động như vậy. Anh ấy đã nói qua anh ấy biết mọi thứ, mình biết rõ anh ấy nói thật. Không, tuy mình biết, chẳng lẽ mình không có chút hoài nghi nào sao? Chính là Lâm Vân thật sự cái gì cũng biết. Bởi vì ngay cả áo lót, anh ấy cũng có thể làm cho nó nổi tiếng.

“Em đã nói, từ nay về sau em sẽ không hoài nghi anh. Nhưng em lại hoài nghi 'Vân Tằm Miên'. Tuy nhiên, hiện tại em tin, bởi vì nó là do anh làm. Vô luận như thế nào, anh đều là chồng của em, em biết rõ anh có thể.”

“Anh ấy, có thể, mình biết rõ”

Nét mặt của Hàn Vũ Tích biểu lộ sự kiêu ngạo nhàn nhạt. Kết hợp với khuôn mặt tuyệt mỹ không son phấn, làm cho người ta có cảm giác tự ti mặc cảm.

Tô Tĩnh Như chính đang tự hào vì mình có một được người quản lý như vậy, nhưng phát hiện ra sự kiêu ngạo thoáng qua trên mặt Hàn Vũ Tích, trong lòng lại đau xót. Một dạng chua xót khó nói thành lời trào dâng. Mình tự hào vì Lâm Vân giúp công ty kiếm được thanh danh và tài phú lớn như vậy.Mà Hàn Vũ Tích kêu ngạo bởi vì Lâm Vân đơn giản là chồng của cô ấy.

Vì cái gì không cho ta gặp được anh ấy trước? Vì cái gì vợ của anh ấy lại xinh đẹp như vậy. Lần đầu tiên Tô Tĩnh Như có chút ghen ghét với cô gái khác. Đây là chuyện chưa từng xảy ra trước kia.

Tuy nhiên khi cúi đầu nhìn trước ngực mình, tâm tình mới chút cân đối. Dù sao mình vẫn hơn Hàn Vũ Tích một thứ, mình có áo ngực do chính Lâm Vân thiết kế.

Hai người đều là nữ nhân tinh tế. Hàn Vũ Tích thấy Tô Tĩnh Như cúi đầu nhìn ngực của cô ấy, lập tức biết cô ấy nhất định đang mặc áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' do Lâm Vân làm ra. Trong nội tâm cũng có chút chua. Chính mình là vợ của anh ấy, cho dù anh ấy không muốn thừa nhận, nhưng người khác đều mặc áo lót do anh ấy làm ra, vì sao đến hiện tại mình còn không có.

Đợi lát nữa nhất định phải đi mua một bộ về. Tuy nhiên có thể mua được sao? Mình đã nhìn quảng cáo trên TV, với cái giá của nó, với sự hút hàng của nó, mình cũng không thể mua nổi. Nhìn chằm chằm vào ngực của Tô Tĩnh Như, nàng thật muốn cô ấy bán cái áo ngực đó cho mình. Tuy nhiên, nàng cũng biết đây là tuyệt đối không có khả năng. Không nói Tô Tĩnh Như khẳng định rất yêu mến cái áo lót này, hơn nữa Tô Tĩnh Như cũng có ý với Lâm Vân. Không được, hiện tại mình muốn đi Phụng Tân tìm Lâm Vân.

Tô Tịnh Như thấy Hàn Vũ Tích nhìn chằm chằm vào ngực của mình, trong nội tâm không khỏi đắc ý lại có chút xấu hổ. Vì sao Hàn Vũ Tích lại có điểm giống với Lâm Vân trong lời kể của Di tỷ như vậy? Lúc ấy Di tỷ cũng nói Lâm Vân nhìn không chớp mắt vào bộ ngực của chị ấy. Chả lẽ là do gả chồng theo chồng ?

- A.

Hàn Vũ Tích nhận ra mình có chút thất thố, liền ngượng ngùng thu hồi ánh mắt. Rất là không có ý tứ nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Như, rồi khẩn trương hỏi:

- Tĩnh Như, cái vòng cổ này là của chị, chị có thể lấy nó trở về không?

Hàn Vũ Tích quyết định, cho dù Tô Tĩnh Như không đồng ý, nàng cũng sẽ không trả lại cho Tô Tĩnh Như. Bởi vì nó vốn là vật của mình. Nàng không muốn lại mất Tưởng Niệm. Vì khi nó mất đi, nàng mới biết nó trân quý như thế nào.

Tô Tĩnh Như đau xót trong lòng. Nhìn ánh mắt chờ mong của Hàn Vũ Tích, nàng biết cái vòng cổ mình thích nhất này, đã không còn thuộc về mình. Khi mình lục được cái vòng cổ này trong túi áo của Lâm Vân, nàng cũng cảm giác được một ngày nào đó, nó sẽ không còn ở bên cạnh mình. Mặc cho nàng rất yêu thích nó.

Thấy ánh mắt do dự và không muốn của Tô Tĩnh Như, trái tim của Hàn Vũ Tích lại xiết chặt. Chẳng lẽ, cái vòng này thực sự là do Lâm Vân đưa cho cô ấy? Nếu là như vậy, mình có lý do gì để lưu lại cái vòng này không?

- Kỳ thực, ngày đó sau khi em và Lâm Vân ăn cơm xong ở đây, bởi vì em có chút lạnh, Lâm Vân liền cởi áo khoác của anh ấy cho em mặc. Sau đó, lúc anh ấy tiễn em trở về, em đã quên trả lại áo khoác cho anh ấy. Còn cái vòng này chính là em lấy được từ trong cái áo khoác đó. Đây không phải là đồ vật của em, chị là vợ của Lâm Vân, đương nhiên chị có thể lấy về.

Tuy Tô Tĩnh Như phi thường muốn giữ lại cái vòng cổ. Nhưng nàng biết rõ, Hàn Vũ Tích lưu luyến cái vòng còn hơn mình nhiều. Thậm chí nó như trở thành một phần tính mạng của cô ấy vậy.

Hóa ra không phải Lâm Vân đưa chiếc vòng này cho Tô Tĩnh Như. Trong lòng Hàn Vũ Tích trở nên dễ dàng và vui mừng hơn. Tuy nhiên, lại nghĩ tới vì sao cái vòng cổ này lại ở trong tay của Lâm Vân?

Chẳng lẽ là do anh ấy nhặt được từ trong đống rác? Không biết lúc anh nhặt cái vòng cổ này lên, anh có đau lòng không? Thực xin lỗi, Thực sự xin lỗi, từ nay về sau em vĩnh viễn sẽ không đánh mất Tưởng Niệm một lần nữa.

## 117. Chương 118: Ám Toán

Chương 118: Ám toán

Thấy Hàn Vũ Tích ngơ ngác cầm vòng cổ, trong mắt lúc thì xuất hiện tự trách, lúc thì xuất hiện đau khổ. Tô Tĩnh Như dù đần cũng đoán ra được quan hệ giữa Lâm Vân và vợ của hắn của chút kỳ quái. Mình chỉ mang theo một cái vòng cổ tới, nếu mang theo những thứ khác của Lâm Vân, không biết cô nàng Hàn Vũ Tích có muốn lấy luôn không? Nếu như cô ấy muốn, mình có thể không cho cô ấy sao? Dù sao Hàn Vũ Tích mới là vợ của Lâm Vân.

Nhìn Hàn Vũ Tích coi chiếc vòng như bảo bối như vậy, Tô Tĩnh Như liền biết, chiếc vòng này có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại trong tay của mình. Trong nội tâm có chút hối hận vì đã mang theo vòng cổ tới. Tuy nhiên, trong chớp mắt lại nghĩ, thứ này dù sao cũng không phải do Lâm Vân đưa cho mình. Cho dù mình yêu mến, cũng không thuộc về bản thân.

Nhưng không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại gọi cái vòng là Tưởng Niệm. Mặc dù biết nếu hỏi Hàn Vũ Tích về vấn đè này, có chút không lễ phép. Nhưng Tô Tĩnh Như vẫn không nhịn được muốn hỏi. Tuy nhiên, nàng còn chưa mở miệng, Hàn Vũ Tích đã nói chuyện.

- Chị muốn đi Phụng Tân.

Hàn Vũ Tích nghĩ nửa ngày mới kiên quyết nói.

Nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, Tô Tĩnh Như lại chua xót. Cô ấy đã biết Lâm Vân ở đâu, muốn đi tìm chồng của cô ấy. Còn mình thì sao? Cũng đi theo sau sao? Nhưng mình là cái gì của hắn?

Nhưng nàng thực sự muốn gặp lại Lâm Vân, nên không áp chế được tâm sự, liền nói:

- Em cũng đi với chị tới Phụng Tân.

Tô Tĩnh Như đã đợi không kịp cùng phụ thân tới Phụng Tân. Bởi vì nàng không muốn đi muộn hơn Hàn Vũ Tích.

- Hiện tại chị muốn đi luôn, em cũng đi luôn sao?

Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh Như. Trực giác của nữ nhân nói cho nàng biết, cô nàng Tô Tĩnh Như này không chỉ đơn giản là có ý tứ với Lâm Vân.

- A, vậy thị em cũng đi luôn. Em đi với chị.

Tô Tĩnh Như thật không ngờ Hàn Vũ Tích nóng vội như vậy. Nàng còn chuẩn bị hẹn Hàn Vũ Tích ngày mai đi. Ít nhất cũng nên trở về nói với phụ thân một câu. Nhưng cô ấy đã muốn đi, thì mình cũng đành phải đi theo.

Nàng thực sự không muốn tối nay Hàn Vũ Tích một mình gặp Lâm Vân. Cho nên nàng không chút do dự đáp ứng.

- Hai giờ chiều sẽ có một chuyến máy bay. Chúng ta nên đi luôn, nếu không sẽ chậm chuyến bay.

Tô Tĩnh Như nhìn Hàn Vũ Tích còn đang kinh ngạc, vội vàng đổi chủ đề, nhưng khuôn mặt đã có chút đỏ.

Từ lúc hai mỹ nữ kia vào quán ăn, chỉ thấy bọn họ nói chuyện chưa tới một tiếng đồng hồ liền đi. Ngay cả thức ăn trên bàn cũng không thấy động. Khiến người bồi bàn có chút buồn bực.

….

Trải qua cả đêm tu luyện, Lâm Vân mới chỉ khôi phục được một nửa lực lượng Tinh Vân, dù cố thế nào đi chăng nữa cũng không thể tăng thêm. Thở dài một tiếng, hắn biết mình đã bị thương tới căn bản. Phải rời khỏi đây thôi, đi tìm một nơi có linh khí nhiều hơn.

Nghĩ tới mình bị Lý gia truy sát, hoảng sợ như chó nhà có tang, Lâm Vân liền đầy một bụng căm tức. Sau này vô luận như thế nào cũng phải lấy lại tràng diện. Hiện tại, hắn thầm nghĩ trở lại phòng trọ, cầm lấy đồ đạc rồi rời đi Phụng Tân.

Lâm Vân một mực đợi tới khi giờ tan tầm. Bởi giờ này người đi lại tương đối nhiều, trộn lẫn vào trong đó sẽ khiến người khác không chú ý. Lâm Vân mua một cái kính râm ở quầy hàng gần nhà ga tàu điện ngầm. Lại mua một cái quần thể thhao, tìm nơi hẻo lánh mặc vào. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Nguyên bản bị thương ở chân, Lâm Vân lo lắng có người phát hiện ra, nên mới mua cái quần dài thể thao đó mặc vào. Làm như vậy, sẽ không bị chú ý, nhưng chỉ là mặc hai cái quần nên hơi nóng.

Quả nhiên, buổi trưa ở ga tàu điện ngầm có rất nhiều người đi lại. Lâm Vân đeo kính râm đứng ở chỗ chờ tàu điện ngầm cũng không khiến người khác chú ý. Người đeo kính râm như vậy rất là nhiều

Đột nhiên, Lâm Vân có cảm giác như bị rình mò. Hắn cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện dị thường gì. Trong lòng thầm nghĩ, không phải do mình quá lo lắng a? Nhưng nếu ở một nơi như vậy mà bị vây quanh, khả năng chạy trốn là rất nhỏ, thậm chí có thể nói là bằng zero.

Bởi vì thực lực của hắn hiện tại như thế nào, hắn là người biết rõ nhất. Tuy vẫn hơn xa người bình thường, nhưng chỉ cần xuất hiện một cao thủ như Lý Nghĩa, vậy thì hắn xong đời. Bất quá, loại người như Lý Nghĩa, chắc cũng không phải là nhiều.

Cam Dao? Lâm Vân rõ ràng trông thấy Cam Dao đứng ở cách hắn không xa. Nàng đang cúi đầu, không ngừng ấn vào điện thoại, không biết nàng nhắn tin hay làm gì. Hiện tại Lâm Vân không muốn đi sang bắt chuyện với Cam Dao. Ai biết trong lúc này có hay không người theo dõi mình.

Đột nhiên, một người nam tử mặc áo sơ mi màu đen từ bên cạnh xông tới, đoạt lấy cái túi xách đeo trên vai của Cam Dao, rồi định chạy trốn. Cam Dao lập tức phản ứng, biết y muốn ăn cướp, liền giữ chặt túi xách của mình lại. Lâm Vân thấy thế, cơ hồ không chút do dự, lập tức xông tới.

Người nam tử kia đột nhiên buông tay ra, dùng chân đạp vào Cam Dao. Cam Dao bởi vì đang dùng sức kéo, còn bị đạp một cước, thân thể không tự chủ được lùi lại đằng sau. Mắt thấy sắp ngã xuống ray tàu điện ngầm. Lâm Vân căn bản không kịp nghĩ nhiều, không quan tâm tới tên cướp kia, vội vàng chạy tới, kịp thời chụp được nửa người của Cam Dao, trước khi nàng rơi xuống đường ray.

Thanh âm ầm ầm vang lên, tàu điện ngầm đã đi tới. Đây là tàu điện ngầm số bảy, không dừng ở trạm này.

Lâm Vân bắt được Cam Dao, nhẹ nhàng thở ra. Liền đẩy nàng lùi lại ở vị trí an toàn. Lâm Vân đang muốn lui lại theo, đột nhiên có một cơn gió ập tới.

“Không tốt”

Lâm Vân lập tức biết mình bị ám toán, thậm chí tên ám toán kia còn muốn hại cả Cam Dao, phỏng chừng y đợi lúc mình cứu Cam Dao mới ra tay.

Bọn khốn kiếp này. Nếu mình tới muộn một chút, Cam Dao phải chết không nghi ngờ. Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều, lực trước chưa hết, lực sau đã sinh. Xe lửa vừa tới nên tốc độ rất nhanh, Lâm Vân biết mình không còn cách nào để né tránh, không chút nghĩ ngợi bắt lấy cái chân đang muốn tập kích mình kia rồi vung mạnh.

Đôi chân này chính là của tên nam tử mặc áo sơ mi màu đen kia. Chân của y bị Lâm Vân bắt được rồi vung mạnh, khiến cả người y đều rơi xuống ray tàu trước cả Lâm Vân. Lâm Vân đồng thời cũng bị lực quán tính cực lớn kéo xuống đường ray tàu điện ngầm. Rầm rầm, tàu điện ngầm ngay lập tức đi qua chỗ đó, hai người thì không thấy bóng dáng.

Lúc Cam Dao được Lâm Vân đẩy tới chỗ an toàn, nàng liền biết hắn là Lâm Vân. Bởi vì nàng vĩnh viễn sẽ không quên hương vị trên người của hắn. Trong giây lát đó , nàng quên mất chuyện mình bị mất túi xách, mà chỉ có niềm vui sướng khi gặp lại Lâm Vân. Nhưng về sau, nàng lại nhìn thấy Lâm Vân rơi xuống đường ray rồi tàu điện ngầm đi qua, Lâm Vân thì không thấy.

- Lâm Vân…

Cam Dao như xé rách cuống họng kêu lên, liền hôn mê tại chỗ.

## 118. Chương 119: Cô Gái Đuổi Theo Chiếc Xe Lửa

## 119. Chương 120: Nguyễn Y Bị Chụp Ảnh Trộm

Chương 120: Nguyễn Y bị chụp ảnh trộm

Lúc Lâm Vân vừa mới đẩy Cam Dao tới vị trí an toàn, cảm giác đằng sau có gió thổi tới, liền biết là bị ám toán. Hắn không chút do dự, bắt lấy chân của kẻ ám toán rồi vung mạnh xuống dưới. Bởi do quán tính bản thân cũng bị rơi xuống đường ray, mà đúng lúc này, xe điện ngầm đã lao nhanh tới.

Tàu điện ngầm lao lên rất nhanh, nếu như trước kia, tốc độ đó không là gì với Lâm Vân, nhưng hiện tại tốc độ đó thực sự là nhanh. Tuy nhiên, Lâm Vân đã có vô số kinh nghiệm ứng đối của kiếp trước, nên cũng không sợ hãi. Trong một sát na tàu điện ngầm cuốn lấy Lâm Vân, Lâm Vân liền chui xuống đáy tàu, dán thân thể vào một chỗ an toàn. Đồng thời bắt lấy lấy cái tên ám toán mình kia. Toàn bộ chỉ phát sinh trong nháy mắt. Nếu chậm một chút sẽ bị nghiền nát bởi tàu điện ngầm.

Lúc tàu điện ngầm đi tới, cái tên khốn kiếp bị Lâm Vân chộp được chân kia đã chết không thể chết hơn. Chỉ là Lâm Vân không có buông tay. Hắn muốn tạo ra hiện trường giả là bản thân đã bị đè chết. Lúc hắn trốn ở đáy tàu liền biết kẻ vừa chết này đã mưu tính từ trước.

“Mình nên sớm phát hiện ra y mới đúng”. Lâm Vân tự nhủ.

Tên kia hẳn là sợ mình tùy thời có thể rời đi, cho nên lúc ở trong nhà ga, y liền dùng Cam Dao làm mồi để dụ dỗ mình. Nói không chừng những người này đã biết cái tay Lý Nghĩa truy đuổi mình kia đã mất tích. Lâm Vân âm thầm may mắn mình bắt được một kẻ chết thay. Tuy nhiên không nhất định có thể đánh lạc hướng của những kẻ đuổi giết mình này. Nhưng có thể kéo dài thời gian bao lâu thì kéo. Chỉ cần thời gian vài tiếng là mình rời đi được Phụng Tân.

Lâm Vân một bên nhét tên ám toán mình kia xuống bánh xe tàu điện ngầm, một bên suy nghĩ đối sách. Mắt thấy sắp tới một trạm, Lâm Vân không hề do dự, thả cái tên kia xuống bánh xe. Len lỏi tới trục bánh xe, rồi rời khỏi đáy tàu điện ngầm, chạy trốn ra ngoài.

Vừa đi ra ngoài, xe điện ngầm giảm tốc độ để dừng ở trạm. Lâm Vân không dám chậm trễ, chớp mắt đã biến mất trong màn mưa. Đồng thời nước mưa cũng xóa sạch dấu vết trên người hắn.

Đến một đoạn đường xi măng trống trải gần trạm tàu điện ngầm thì dừng lại. Ở phía trước đã là đường cái.

Lâm Vân bị nước mưa xối ướt đẫm cả người, vừa đi vừa suy nghĩ. Hắn biết hành tung của mình đã bị lộ, ở ngõ Hạnh Hoa khẳng định đã có người giám sát ở đó, nên mình chưa cần trở về nhà trọ vội. Những người này muốn đối phó là mình, Cam Dao hẳn là không có nguy hiểm gì. Hiện tại Lâm Vân vội vã chạy trên đường, người ngoài nhìn vào tưởng hắn quên mang theo ô, nên cũng không đặc biệt chú ý.

Lâm Vân tính toán tới một cửa hàng quần áo, mua mấy bộ để thay đổi. Sau đó lại mua chút gì ăn, đến buổi tối thì rời đi Phụng Tân. Chờ mình tạo thành Tinh Hồn hoăc là môt sao, rồi trở về tính sổ với cái nhà Lý gia kia.

Tuy nhiên, Lâm Vân chạy qua bảy tám con phố tới môt quảng trường rộng liền trợn tròn mắt, rõ ràng có nhiều người chạy trốn mưa như vậy. Cả sân rộng đều chật ních đủ loại người, đủ kiểu dáng ô. Một cái biển quảng cáo cực rộng và vô số biểu ngữ, khiến Lâm Vân hiểu ra đây là nơi tổ chức biểu diễn của ngôi sao ca nhạc Nguyễn Y nào đó.

Hóa ra mình đã chạy tới sân vận động của Phụng Tân. Mà Nguyễn Y không phải là ngôi sao ca nhạc đã gọi điện cho mình từ Yên Kinh lần trước sao? Vì sao cô ta lại tới Phụng Tân biểu diễn ca nhạc? Loa lớn bên ngoài còn đang phát ra tiếng hát của Nguyễn Y. Lâm Vân nghe một chút, cảm thấy cô nàng này hát cũng không tệ.

Hiện tại phỏng chừng chưa tới 7h, mà trên bảng quảng cáo có ghi thời gian biểu diễn là 8h. Còn hơn một giờ mà đã có nhiều fan tụ tập như vậy. Xem ra danh tiếng của cô nàng Nguyễn Y kia không nhỏ.

Quảng trường phía trước sân vận động tràn ngập là người và ô. Thậm chí có không ít người không có ô phải chạy tới chay lui. Lâm Vân đứng ở trong này cũng là không có ai chú ý. Bốn phía là thanh âm rao bán vé lậu. Vé rẻ nhất là 200 nguyên, nhưng qua tay mấy cò bán vè này, đã lên tới 800 nguyên. Tuy như vậy vẫn rất hút hàng, mà chỗ bán vé đã sớm đóng cửa rồi. Xem ra đã cháy vé.

Lâm Vân không chút do dự chen tới đám cò vé, mua một vé vào cửa. Lại đi tới một quán ăn vặt ở gần đó, ăn hết mấy bát bún mới cảm thấy thỏa mãn. Bởi vì liên tiếp hai ngày rồi, hắn chưa có cái gì vào bụng.

Hiện tại chỉ cần chạy ra Phụng Tân là an toàn. Trong người còn có một thẻ ngân hàng giá trị 1 triệu rưỡi. Cho nên không cần phải kiếm việc nữa mà an tâm tu luyện. Sau khi hình thành Tinh Hồn sẽ tới Lý gia đòi nợ. Tuy người của Lý gia cũng bị Lâm Vân giết vài người, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Mình không có thù oán với ai, cũng không trêu trọc ai, vì sao phải truy sát mình khắp nơi? Hôm nay suýt nữa còn liên lụy tới Cam Dao. Cơn tức này không được giải phóng, hắn cũng không phải là Lâm Vân rồi. Cho dù lão tử khi tới nơi này đã an phận rất nhiều , nhưng không phải một cái Lý gia có thể thích trêu trọc thì trêu trọc.

Mới chừng 7h rưỡi, có thể kiểm tra phiếu rồi đi vào. Lâm Vân không chút do dự chen chúc trong đám người. Mãi đến khi vào bên trong, mới phát hiện cuống vé trong tay mình còn chưa kịp đưa cho người trông coi cửa. Có thể thấy những fan này cuồng nhiệt như thế nào, chỉ sớm mong muốn nhìn thấy thần tượng của mình.

Bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào, có vẻ như có người mua phải vé giả. Lâm Vân nhìn tấm vé trong tay mình, phỏng chừng cũng là một tấm vé giả. Một bên thầm mắng mấy tên cò vé kia, một bên thầm than không may.

Lâm Vân đi vào trong này đương nhiên không phải vì muốn nghe ca nhạc, mà vì thừa lúc đông người mà đi vào. Hiện tại quần áo trên người hắn đều ướt đẫm, mặc vào khó chiụ vô cùng. Đang suy nghĩ tìm lấy vài bộ quần áo để đổi, thì thấy người vào càng ngay càng nhiều. Lâm Vân thừa cơ trốn vào phía sau hậu trường.

Còn không nghĩ kỹ là thuận tay lấy một bộ hay là tìm một người có dáng người giống mình, đánh bất tỉnh y, sau đó mượn y bộ quần áo. Thì người dẫn chương trình đã đi lên. Lâm Vân đành phải chờ một chút. Mà hiện tại còn chưa tới 8h, vì sao đã bắt đầu rồi? Chẳng lẽ âm nhạc ở thế giới này chuyên nghiệp như vậy?

Lâm Vân cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Hiện tại buổi biểu diễn đang được tiến hành, phía sau hậu trường sẽ có ít người quan tâm hơn. Lúc đó mình đi tìm mấy bộ quần áo chắc không có vấn đề gì. Đợi buổi biểu diễn kết thúc thì lợi dụng đám đông ra về rời đi luôn.

Lý gia này quả thực là một thế lực cường đại. Ngay cả người trong quân đội cũng có thể điều động. Có thể hay không nếu mình vừa đi xe taixi sẽ có người bẩm báo? Tốt nhất là đợi tí nữa các fan ca nhạc ly khai, mình tìm một cái xe nào trốn nhờ. Có đồng ý hay không, không phải là chuyện của họ.

Lâm Vân vụng trôm từ từ đi tới một góc của hậu trường. Ở chỗ này người bên ngoài vừa vặn không nhìn thấy, nhưng từ đây có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Đây là chỗ trốn tốt, Lâm Vân quyết định đợi ở chỗ này tới khi biểu diễn tiến hành. Một khi buổi biểu diễn bắt đầu là lúc mình hành động.

“Ừ, không ngờ lại có người ơ nơi này trước rồi. Là một tên nam tử cầm máy ảnh kỹ thuật số trong tay, đang chụp lén ở bên trong.”

Phóng viên? Có lẽ đúng là một phóng viên. Những người này nhiều khi thật khó chịu. Nhiều kẻ chỉ hận không thể dùng kíp lúp để xăm soi từng cái áo của các ngôi sao. Mặc dù mình không có quan tâm ngôi sao ca nhạc gì đó, nhưng cũng không có hảo cảm gì với đám phóng viên này.

Lâm Vân vừa tới gần tay phóng viên này, y liền phát hiện ra sự có mặt của Lâm Vân. Trong nội tâm y cả kinh, đang chuẩn bị kêu lên, Lâm Vân đã đánh vào cổ y, người này liền ngất đi.

Nhặt lên máy ảnh rơi trên mặt đất, Lâm Vân nhìn nhìn. Cũng không trông thấy có gì khả nghi. Tuy nhiên buổi biểu diễn hẳn là đã bắt đầu, Lâm Vân không chút do dự bò lên lan can, lặng lẽ đi vào phòng mà tên phóng viên kia muốn chụp lén

Chỉ có một đèn tường nho nhỏ, Lâm Vân cẩn thận tìm tòi, thì thấy toàn là đồ hóa trang, còn có một bộ váy dài của nữ. Không có thứ mình muốn. Lâm Vân đang suy nghĩ có nên tới chỗ khác tìm tiếp, thì bên ngoài đã truyền tới thanh âm. Có người đi vào, đi vào là một nữ tử tuổi chừng ba mươi.

Nữ tử này đi vào, thấy cửa sổ không đóng kỹ, tranh thủ thời gian đóng cửa sổ lại, còn khóa trái ở bên trong. Lâm Vân thầm than may mắn. Nếu mình vào sau nữ tử này một lát, thì đã bị khóa ở bên ngoài. Nữ tử kia sau khi đóng cửa sổ, lại cầm vật gì đó rồi đi ra ngoài.

Lâm Vân thấy thế đang định theo sau nữ tử này ra ngoài. Nhưng không ngờ cửa ra vào lại mở, đi vào là một nam nhân. Hai người ở cửa ra vào nói chuyện một hồi lâu, không có ý rời đi. Lâm Vân thấy thế đành phải tiếp tục chờ. Nếu mình từ cửa sổ đi ra, thì không thể tới các phòng khác tìm quần áo.

20’ sau, tiếng nói chuyện của hai người nhỏ hơn, rồi vang lên tiếng rên rỉ. Xem ra là đang hôn môi hay làm gì đó. Lâm Vân thầm mắng gian phu dâm phụ, đành phải chờ hai vị này thỏa mãn xong mới đi được.

Mở máy ảnh cầm trong tay ra, vẫn lầ ảnh của một cô gái. Lâm Vân vừa nhìn bức ảnh liền biết cô gái này là Nguyễn Y, bởi vì cô gái này giống hệt với bức ảnh trên bảng quảng cáo. Cũng may không chụp được ảnh nude, mà chỉ là ảnh cô nàng mặc áo lót. Lâm Vân nhìn kỹ thì thấy là áo lót ‘Thiên sứ trong mộng’ do mình thiết kế.

Tuy nhiên, nhìn tới mấy cái ảnh sau, Lâm Vân âm thầm vì Nguyễn Y mà cảm thấy may mắn. Cô nàng này rõ ràng cởi cái áo lót ‘Thiên sứ trong mộng’ ra, rồi cầm lên áo lót ‘Thiên sứ áo xanh’.

Càng làm cho Lâm Vân dở khóc dở cười chính là, cô nàng Nguyễn Y này rõ ràng không thay áo lót trước, mà là cẩn thận để áo lót ‘Thiên sứ trong mộng’ vào một cái rương nhỏ bên cạnh. Sau đó mới đứng dậy mặc vào ‘Thiên sứ áo xanh’. Cả quá trình này đều bị tay kia chụp đầy đủ. Thậm chí hai điểm đỏ bừng ở trước ngực cũng không bỏ qua.

Lâm Vân thầm than cô nàng Nguyễn Y này quá bất cẩn. Dù sao chỗ này cũng chỉ là sân khấu mới dựng lên ở sân vân động, làm sao an toàn như các nhà hát lớn ở Yên Kinh được. Thật sự là hết chỗ nói rồi. Nếu những bức ảnh này bị lan truyền ra ngoài, thì đúng là thảm họa với Nguyễn Y.

Nhưng vừa nhìn tới bức ảnh Nguyễn Y mặc xong quần áo, thì bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa. Nguyễn Y và một nữ tử hơn ba mươi đi vào.

- Chị Hồng, em thực sự không có tâm tìm gì để biểu diễn. Nếu không, nói với bên ngoài là em cảm thấy không được khỏe.

Nguyễn Y nói với người nữ tử.

- Như vậy không được. Em đã đáp ứng với các fan ca nhạc bên này rồi, thì phải thực hiện thôi. Nếu thực sự không thích, thì em cố hát vài bài rồi giả bộ té xỉu. Chúng ta lúc đó mới có cớ ly khai. Sau khi rời đi nơi này, chị sẽ xử lý tốt.

Phổ Hồng thở dài một tiếng, đi ra ngoài trước.

Đôi nam nữ ở cửa ra vào vừa nãy hẳn là đã đi rồi. Đoán chừng là tìm nơi nào đó để giải quyết nhu cầu sinh lý. Lâm Vân đang chẩn bị rời đi, nhưng cửa ra vào lại đóng.

## 120. Chương 121: Bắt Cóc?

Lâm Vân liếc nhìn vào, hóa ra vẫn là Nguyễn Y. Không nghĩ tới cô nàng lại vào nhanh thế. Công nàng đang được một nữ tự vịn vào.

- Chị Hồng, bên ngoài hiện giờ rất loạn, chị đi ra xử lý hộ em, rồi gọi xe taxi tới đưa em về khách sạn trước.

Nguyễn Y nói xong cũng chuẩn bị đi.

- Ừ, em không cần phải lo lắng chỗ này, chị sẽ xử lý tốt thôi. Em về nghỉ ngơi trước đi.

Nữ tử được Nguyễn Y gọi là chị Hồng này nói xong, lập tức đi ra ngoài.

Cô nàng Nguyễn Y này xác thực là xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi làm cho người ta có cảm giác kinh diễm. Dưới đôi lông mi dài thanh tú là một đôi mắt rất to tròn. Mũi nhỏ, khuôn mặt hình trứng ngỗng, kết hợp với làn da tuyết trắng, và một dáng người hoàn hảo. Cô nàng này quả thực không giống một ngôi sao ca nhạc, mà chính là một tiểu thư khuê các ít ra khỏi cửa.

Lâm Vân trốn ở đằng sau đài hóa trang, mắt thấy Nguyễn Y đang đi tới về phí mình. Thưc là không có chỗ để nấp, hắn liền vọt dậy, một tay bưng kín miệng Nguyễn Y.

Lâm Vân lập tức cảm nhân được một cảm giác mềm mại và hương thơm của thiếu nữ xộc vào mũi. Khiến Lâm Vân vốn là người giỏi định lực như vậy cũng có cảm giác khô nóng. Hắn lập tức biết một phần nguyên nhân là do tu vị của mình bị hạ thấp, nên sức miễn dịch mới kém như vậy. Liền tranh thủ thời gian nói:

- Tôi là người như thế nào, cô nhìn động tác của tôi là biết. Hiện tại cô đừng nghĩ tới phản kháng, cũng đừng muốn kêu to. Bởi vì tôi tùy thời cũng có thể lấy mạng của cô, biết chưa? Nếu đã biết thì gật đầu, tôi sẽ buông tay.

Nguyễn Y bị Lâm Vân bịt kín miệng. Phản ứng đầu tiên là muốn kêu to lên, nhưng Lâm Vân đã kịp thời bụm miệng nàng, nên nàng không thể phát ra tiếng kêu.

Lâm Vân thấy Nguyễn Y hoảng sợ gật đầu, mới cẩn thận bỏ tay xuống.

- Anh là ai? Tới nơi này làm gì?

Nguyễn Y thấy Lâm Vân bỏ tay xuống, trong lòng mới bình tĩnh một chút. Nhưng tim vẫn không ngừng đập loạn. Nàng âm thầm thề rằng, từ nay về sau không tới những địa phương bỏ đi như vậy biểu diễn. Đồng thời cũng hận lây đến cái tay Lâm quản lý của Hồng Tường kia đến tận xương cốt. Còn có, bảo an ở nơi này quả thực chính là thùng cơm.

- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng nhất chính là hiện tại tôi có thể tùy tiện giết cô. Đúng rồi, tôi còn có một thói quen đó chính là tiền dâm hậu sát. Hiện tại chắc cô đã biết nên làm như thế nào.

Lâm Vân giả vờ hung dữ nói với Nguyễn Y.

- Anh, anh là đồ ác ma...Anh nói đi, anh muốn thế nào…

Tâm tình vốn có chút bình tĩnh của Nguyễn Y đã bị một câu ‘Tiền dâm hậu sát’ kia của Lâm Vân, lại lo lắng hãi hùng.

Lâm Vân vẫn không nói gì, ngoài cửa đã truyền tới tiếng gõ cửa.

- Là ai?

Lâm Vân hỏi Nguyễn Y.

- Là tài xế kiêm hộ vệ của tôi, a…Không phải, chỉ là tài xế của tôi mà thôi.

Nguyễn Y đột nhiên có chút chờ mong người hộ vệ kia.

- Bảo y vào đi.

Thanh âm của Lâm Vân rất là thâm trầm.

- A…

Nguyễn Y vừa mừng vừa sợ. Nàng rất chờ mong người hộ vệ đi vào rồi chế phục cái tên bắt cóc này. Thật không ngờ cái tên bắt cóc này có vẻ đần độn. Bởi vì hộ vệ của mình là người khá cao to cường tráng, còn cao to hơn cái tên bắt cóc này nhiều lắm.

- Nhanh lên.

Lâm Vân thấy Nguyễn Y có chút cao hứng quá mức, liền thúc giục nàng.

- A…

- Vương Hổ, anh vào giúp tôi xách vài cái thùng…

Nguyễn Y vội vàng nói.

Cửa mở ra, Vương Hổ có dáng người to lớn vừa đi vào, thì đã nhìn thấy Nguyễn Y bị Lâm Vân bắt lấy. Y lập tức biết Nguyễn Y bị khống chế. Vừa muốn động thủ, thì chân của Lâm Vân đã đá tới. Y vội vàng tránh đi, lại bị một chân còn lại đá vào ngực

Vương Hổ liền cảm thấy khó thở. Trong lòng tự nhủ, lực của đôi chân người này thật lớn. Mà thân thủ hắn cũng lợi hại, hai chân đổi chiều nhanh như vậy. Nhưng y vẫn lảo đảo lao tới. Lâm Vân liền vỗ xuống một chưởng, Vương Hổ giống như đưa cổ của mình tới một chưởng này của Lâm Vân vậy. Ngay lập tức y liền ngã vât xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Nguyễn Y trợn mắt há mồm nhìn. Vốn tưởng Vương Hổ rất lợi hại, nhưng ngay cả một chưởng của Lâm Vân, y cũng không chịu nổi, liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa Lâm Vân vẫn còn khống chế mình. Người này sao mà lợi hại như vậy? Trong lòng nàng càng lo lắng.

Lâm Vân buông Nguyễn Y ra, cảnh cáo nàng:

- Đừng chọc giận tôi, nếu không hậu quả tự gánh chịu.

Nói xong câu đó, hắn liền mặc kệ nàng, nhanh chóng cởi cái áo sơ mi và quần dài của Vương Hổ. Nguyễn Y thấy thế vội vàng quay đầu đi. Âm thầm tự nhủ người này đúng là người xấu, không có việc ác gì là không làm.

Lâm Vân cởi quần áo của Vương Hổ, đang chuẩn bị thay đồ. Nhưng thấy quần áo của Vương Hổ rộng hơn mình nhiều. Ngẫm lại, vẫn là giúp y mặc trở về, chỉ là sờ soạng lấy cái chìa khóa xe trong túi áo của y. Quần áo ướt đẫm của mình thì đợi lát nữa lại nghĩ biện pháp.

Cầm lấy một cái khăn trải bàn trói Vương Hổ lại, rồi ném tới chỗ cái tên phóng viên chụp lén kia. Trong lòng nói, hai người coi như có bạn. Nguyễn Y thấy Lâm Vân trực tiếp ném Vương Hổ ra ngoài cửa sổ, sợ tới mức không dám nói lời nào. Đây chính là tầng 2 a, quăng xuống không phải chết hoặc tàn phế sao? Người này quả thực là độc ác.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không ném chết Vương Hổ, mà chỉ là ném tới chỗ tay chụp lén kia thôi.

- Tắt nguồn điện thoại di động của cô đi, cầm đồ đạc lên, rồi dẫn tôi tới chiếc xe đợi bên ngoài kia.

Làm xong xuôi những thứ này, Lâm Vân lại hung dữ nói với Nguyễn Y.

Nguyễn Y một mực chảy nước mắt, nhưng không dám làm trái với lời của Lâm Vân. Từ nhỏ đến lớn, nàng đâu có từng trải qua ủy khuất như vậy? Từ khi trở thành ngôi sao ca nhạc, càng không có ai dám khiến nàng ủy khuất như vậy. Không nghĩ tới, mới ngắn ngủi vài ngày, trước thì bị tên Lâm quản lý hỗn đản của Hồng Tường cúp điện thoại. Hôm nay lại bị tay bắt cóc này uy hiếp. Còn không biết về sau có giữ được sự trong sạch không.

Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu tay bắt cóc này muốn làm gì mình, cho dù mình tự sát cũng không để cho hắn thực hiện được.

Có thể là do tới Phụng Tân, nên Nguyễn Y chỉ ngồi trên chiếc xe con bình thường. Tuy nhiên biển số xe lại là biển số quân dụng. Lâm Vân ngồi ở vị trí điều khiển, không cần hỏi xem Nguyễn Y nghỉ ngơi ở đâu, trực tiếp lái xe rời đi.

Đi tới một cửa hàng quần áo ở ven đường, cũng không xuống xe, mà gọi một nhân viên cửa hàng đưa tới một bộ quần áo. Lại tới một cửa hàng tạp hóa mua một ít mỳ tôm, một cái bật lửa, bàn chải và kem đánh răng. Sau đó tiếp tục lái xe về phía trước.

Nguyễn Y bất an ngồi ở bên tay lái phụ. Nàng không biết tên bắt cóc này muốn đưa nàng đi đâu, đành phải tự suy nghĩ đối sách. Nếu tên này thực sự muốn phi lễ với nàng, cho dù có chết nàng cũng không để hắn thực hiện được. Mấy lần muốn lấy điện thại gọi cho Phổ Hồng, nhưng lại sợ chọc giân hắn, nên lại thôi.

Lâm Vân lái xe rất nhanh, hơn một tiếng đã đi ra nội thành. Do có biển số xe quân dụng, cho nên không chỉ nói là kiểm ttra, cho dù là cảnh sát giao thông cũng không dám bắt chiếc xe ngừng lại. Lâm Vân không phải là đi linh tinh, mà là cố tình lái xe tới gần chỗ đường sắt.

Lại hơn nửa tiếng, đang lúc Nguyễn Y không biết nên làm gì cho phải, Lâm Vân đã ngừng xe.

- Xuống đi.

Lâm Vân nhìn vẻ mặt khẩn trương của Nguyễn Y, trong lòng có chút xin lỗi vì đã lợi dụng nàng. Nhưng nếu không lợi dụng nàng, mình rất khó có thể chạy thoát. Nhờ nàng mà đi được cái xe có biển quân dụng này. Nếu là chiếc xe khác thì đã bị kiểm tra không biết bao nhiêu lần rồi.

Nguyễn Y lo lắng bất an đi xuống xe, khẩn trương nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Nảng rất kỳ quái, vì sao cái tên hung ác này lại có hương vị dễ ngửi như vậy. Đây tuyệt đối không phải là mùi nước hoa. Nếu là nước hoa, nàng đã nhận ra được. Nàng rất thích hương vị này của hắn. Bởi vì hương vị này tạo cho người ta một cảm giác yên lặng, khiến sự sợ hãi của nàng giảm đi không ít..

Tuy nhiên nghĩ tới hắn đã nói thích ‘Tiền dâm hậu sát’, toàn thân nàng lại rùng mình một cái. Nơi này là vùng hoang dã vắng vẻ, không lẽ hắn muốn ở nơi này…Nguyễn Y không dám nghĩ tới nữa, nên làm gì bây giờ?

- Đã làm phiền cô hơn một giờ, tôi thực sự cảm thấy có lỗi. Tôi không muốn giải thích cái gì. Cái này đưa cho cô. Đây là cái máy ảnh mà tôi lấy được từ trong tay của một tên phóng viên. Cô cầm đi, hy vọng nó có thể đền bù một ít tổn thất về tinh thần cho cô. A, cô có thể đi, tạm biệt.

Lâm Vân nói xong, đưa máy ảnh cho Nguyễn Y.

- Cái gì? Anh nói tôi có thể rời đi? Anh không cần làm những chuyện kia à?

Nguyễn Y kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Nàng không tin tưởng vào tai của mình. Vì sao người này lại trở thành người tốt rồi? Rõ ràng nói mình có thể đi? Chẳng lẽ hắn chỉ muốn dẫn mình tới một chỗ hoang vắng như vậy mà thôi?

- Làm chuyện gì? Cô rất muốn làm những chuyện kia à? Nếu như cô thực sự muốn, tôi cũng đành phải ăn chút thiệt thòi.

Lâm Vân vẻ mặt quái dị nhìn Nguyễn Y. Trong lòng tự nhủ, có lẽ cô nàng ngôi sao này còn chưa phục hồi lại trí thông minh.

- A, không, đương nhiên tôi không muốn. Tôi đi đây, cảm ơn anh.

Nguyễn Y vội vàng khoát tay, tự nhủ mình thật là ngốc. Lại hỏi một vấn đề ngu ngốc như vậy. Có lẽ mình vẫn chưa hết sợ nên mới hỏi như vậy. Thấy người trước mặt này không muốn làm gì, còn không đi nhanh lên, thắc mắc làm cái gì.

- Cô cầm lấy cái máy ảnh này đi. Cái máy ảnh này là tôi nhặt được, đưa cho cô coi như là một chút an ủi.

Thấy Nguyễn Y vội vàng muốn lên xe rời đi, Lâm Vân liền đưa máy ảnh tới. Hắn có chút buồn cười, đã bị bắt đi như vậy còn cảm ơn mình.

Nguyễn Y lại vội vàng nhận lấy cái máy ảnh, dùng tốc độ nhanh nhất khởi động xe. Trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng.

Đi được vài chục km, Nguyễn Y mới xác định là mình đã thoát khỏi bàn tay của tên kia. Nàng nhịn không được dừng xe lại, khóc rống. Khóc xong mới nhớ tới, vì sao người này lại muốn buông tha mình? Trong này khẳng định có cổ quái. Dù gì mình cũng là mỹ nữ, chẳng lẽ hắn không có chút động tâm nào? Người này thật là kỳ quái.

Tranh thủ thời gian mở điện thoại gọi tới Phổ Hồng. Phổ Hồng nghe máy thì nghe thấy tiếng khóc lẫn tiếng nói của Nguyễn Y:

- Chị Hồng….

Lâm Vân thấy Nguyễn Y đã rời đi, lập tức chạy tới chỗ đường sắt. Không có đợi bao lâu, thì đã thấy một chiếc xe lửa vận chuyển than đá đi tới.

Không chút do dự, Lâm Vân nhảy lên xe lửa, lén lút trốn vào một khoang tàu. Tuy ở chỗ này sẽ không có người kiểm tra, nhưng vì cẩn thận, Lâm Vân vẫn lựa chọn núp đi.

## 121. Chương 122: Đồ Vật Lưu Lại Của Lâm Vân?

## 122. Chương 123: Ước Hẹn Ba Năm

Chương 123: Ước hẹn ba năm

Hàn Vũ Tích nhặt lên tờ giấy kia. Nàng thực sự khống chế không nổi mong muốn biết nội dung trên tờ giấy. Dù đây không phải là ghi cho nàng, nhưng cũng là thứ mà Lâm Vân lưu lại.

“… Đúng vậy, vợ hiện tại của anh là Hàn Vũ Tích, nhưng bọn anh đã ly hôn. Có lẽ anh yêu cô ấy chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng chính vì khoảng khắc đó, anh không thể quên được cô ấy… Có lẽ em đã đoán đúng, cô ấy cũng không yêu anh…. Bởi vì anh là người bệnh tâm thần, là một thiếu gia hoàn khố, còn thường xuyên đánh cô ấy. Cái vòng cổ mà anh tặng cho cô ấy đã bị cô ấy làm mất. Về sau anh nhặt được nó ở bãi rác. Tuy nhiên anh không có trách cô ấy”

Hàn Vũ Tích lần nữa rơi lệ.

“Lâm Vân, em yêu anh, em yêu anh… Anh trở về đi, em không ngại anh là ngườ điên, không ngại anh là hoàn khố, em nguyện ý bị anh đánh, chỉ cần anh trở về….”

“Thực xin lỗi, là do em không biết quý trọng Tưởng Niệm. Nhưng hiện tại em sẽ vĩnh viễn sẽ không vứt bỏ Tưởng Niệm. Em chỉ muốn anh trở về, em muốn là vợ của anh. Lâm Vân…Em nguyện ý, em nguyện ý, em thực sự nguyện ý”

Giấy viết thư vốn bị ướt bởi nước mắt của Cam Dao, hiện giờ lại bị ướt đẫm bởi nước mắt của Hàn Vũ Tích, bay xuống mặt đất.

Kỷ Lam tranh thủ thời gian vịn lấy Cam Dao, Đường Tử Yên đỡ Hàn Vũ Tích, Tô Tịnh Như chỉ là nhặt tờ giấy trên mặt đất kia lên. Sau khi xem xong, thần sắc ảm đạm. Trong bức thư không có lời nào về nàng, giống như cả câu chuyện không có quan hệ gì với nàng vậy

- Cam Dao, Lâm Vân nói em đã từng cứu anh ấy, anh ấy từng bị thương sao? Có nặng không? Bị thương ở đâu?

Hàn Vũ Tích chợt nhớ tới việc này, vội vàng hỏi Cam Dao.

Cam Dao sửng sốt một chút, việc này hình như đã xảy ra lâu rồi. Nhưng nàng vẫn kể lại chuyện Lâm Vân bị thương cho Hàn Vũ Tích, chỉ là không nói hắn bị thương do súng.

Cam Dao kể xong, Hàn Vũ Tích mới nghĩ tới đây là chuyện đã xảy ra từ lâu, nhưng vẫn nói lời cảm ơn với Cam Dao:

- Cảm ơn em Cam Dao, cảm ơn em đã cứu Lâm Vân.

Trong lòng Cam Dao rất khổ sáp. Hàn Vũ Tích có thể cảm ơn mình đã giúp Lâm Vân, nhưng mình lại không thể giống cô ấy cảm ơn người khác. Hàn Vũ Tích là vợ của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân đã nói ly hôn, nhưng từ những hàng chữ mà Lâm Vân viết, vẫn thấy tình cảm của Lâm Vân đối với Hàn Vũ Tích là rất sâu sắc, không hề có một chút giả dối nào trong đó.

- À, em đi ra ngoài mua thức ăn nhé. Vũ Tích và Cam Dao cả ngày rồi còn chưa ăn gì.

Kỷ Lam nhìn nhìn mấy người, cảm thấy bầu không khí có chút nặng nề, nên muốn đi ra ngoài mua thức ăn, mọi người ăn no thì mới có thêm tinh thần.

- Ừ, em đi đi.

Đường Tử Yên gật đầu. Nàng cũng muốn đi cùng Kỷ Lam, nhưng nếu để lại ba người này ở đây, có chút không yên tâm.

- Vũ Tích, túi xách này hẳn là của Lâm Vân muốn tặng cho em. Hôm đó chị có nghe Lâm quản lý nói qua.

Đường Tử Yên thấy Kỷ Lam đã rời đi, mà Hàn Vũ Tích vẫn rất khổ sở, đành phải chuyển chủ đề.

- Ừ, chính là nó.

Cam Dao nghe thấy Đường Tử Yên nói vậy, mới nghĩ ra, vội vàng nói với Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích sững sờ, nhanh chóng cầm túi xách trong tay. Không nghĩ tới mình đối xử với anh ấy như vậy, anh ấy vẫn còn lưu lại đồ vật cho mình. Nàng cảm thấy rất áy náy

Đường Tử Yên nháy mắt với Tô Tĩnh Như và Cam Dao. Ba người lặng lẽ ra khỏi gian phòng. Đây là quà tặng mà Lâm Vân muốn đưa cho vợ của hắn, vạn nhất có gì đó riêng tư giữa hai người, người ngoài sẽ xấu hổ.

Hàn Vũ Tích chú ý mở gói quà, mặc dù gói quá không được đóng đẹp đẽ, nhưng được gói lại rất cẩn thận.

Một cái áo lót màu hồng xuất hiện trước mắt nàng, màu sắc giống như cái áo lót mà Lâm Vân nhìn thấy lần trước. Ngoài ra còn có một cái yếm, và một cái quần lót được thiết kế khéo léo. Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích trở nên đỏ bừng, nàng chăm chú ôm vài món nội y này vào trong ngực.

Anh chàng xấu xa này, lại tặng cho mình những thứ như vậy. Nhưng, em rất yêu mến. Lâm Vân, anh muốn em mặc những nội y này khi anh trở về sao? Sắc mặt vốn tái nhợt của nàng trở nên càng ngày càng hồng, không biết suy nghĩ cái gì, khuôn mặt vừa thẹn thùng, vừa lo lắng…

Một bức thư rơi ra từ túi xách, Hàn Vũ Tích tranh thủ nhặt lên. Trong nội tâm lần nữa tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân. Nguyên lai anh ấy vẫn nhớ mình, muốn làm nội y tặng riêng mình, còn để lại một bức thư. Cảm giác ghen ghét với Cam Dao lúc trước đã biến mất vô tung vô ảnh.

“Vũ Tích, bộ nội y này là anh tự tay dùng 'Vân Tằm Miên' làm cho em. Nó thuộc nhóm sản phẩm ‘Hoa Sơn Trà’, và cũng là sản phẩm duy nhất trên thế giới. Lần trước anh thấy áo lót của em có màu hồng phấn, cho nên lúc làm bộ nội y này cũng để màu như vậy. Không biết em có thích hay không, nếu không thích, thì cứ tùy tiện xử lý….

Em rất yêu mến, Lâm Vân, em thực sự rất yêu mến. Cảm ơn anh, Lâm Vân.

“Tuy nhiên, anh rất muốn nhìn thấy em mặc bộ nội y này. Nhưng anh biết, anh vĩnh viễn sẽ không được nhìn thấy. Chẳng qua, nếu như có một ngày em tái hôn, thì mong em có thể thiêu hủy bộ nội y này. Đừng mặc nó cho người khác xem. Anh rất không thích như vậy, nguyên nhân chắc anh cũng không cần viết ra…’

Sẽ không, em vĩnh viễn sẽ không kết hôn với người khác. Anh mới là chồng của em, em chỉ yêu một mình anh. Em chỉ mặc nó cho một mình anh xem mà thôi. Em chỉ là vợ của một mình anh, Lâm Vân.

“Anh đi lần này không biết bao giờ sẽ trở về. Đương nhiên, những lời này anh không nên nói cho em, bởi nó vốn không phải là chuyện mà em quan tâm, chỉ là anh tự đa tình mà thôi. Anh đi làm một việc, nếu như có thể có ba năm sau, anh sẽ tới Phần Giang một lần. Bởi vì nơi này còn có một khoản nợ thù mà anh cần tính sổ Nếu như em còn nguyện ý gặp lại anh, thì ba năm sau, vào ngày 21/9 hẹn em ở bệnh viện Thanh An. Anh hẹn em ở đó, bởi vì trong lòng anh, nơi đó mới là nơi duy nhất anh tìm thấy em.

Giấy viết thư lại rơi xuống.

Lâm Vân thật sự sẽ trở về? Suy nghĩ này khiến toàn thân Hàn Vũ Tích tràn đầy khí lực. Nguyên bản khuôn mặt trắng bệch vì không có sinh cơ, nay lại trở nên phấn chấn tràn đầy tinh thần.

“Em chỉ biết, Lâm Vân, anh không phải là người thường. Mặc kệ trên người anh đã xảy ra chuyện gì, em đều tin tưởng anh.”

“Đúng vậy, từ lúc trở về từ bệnh viện Thanh An, anh chưa từng lừa gạt em một lần. Có lẽ anh nói rất đúng, chỗ đó mới là nơi hai chúng ta lần đầu tiên gặp nhau. Ba năm sau, ba năm sau, anh chắc chắn sẽ không lừa gạt em. Cảm ơn anh, Lâm Vân, là anh cho em hy vọng. Em sẽ chờ anh về, em sẽ chờ anh…’

Lần nữa nhặt lên bức thư, nàng đột nhiên cảm giác bàn tay của mình không còn run rẩy nữa. Hiện tại Lâm Vân không trở về, nhất định là do anh ấy có việc gì đó, anh ấy sẽ không gạt mình. Anh ấy đã nói ba năm sau, thì ba năm sau anh ấy nhất định sẽ quay trở lại.

“Nếu như em không muốn tới đó, anh cũng không trách em. Bởi vì có lẽ chúng ta không phải người của cùng một thế giới, có lẽ một ngày nào đó anh sẽ vĩnh viễn rời đi nơi này.”

Sẽ không, em nhất định sẽ đến. Lâm Vân, anh cũng phải đến nhé, em và anh ở chung một căn nhà, vì sao không phải là cùng một thế giới. Đừng nói ly khai em, đừng nói sẽ rời đi, chúng ta còn chưa trải qua cuộc sống vợ chông hạnh phúc….

“Tốt lắm, nói đến đây thôi. À, mà chỗ đó của em lớn hay nhỏ, anh chỉ cần nhìn là biết, không cần phải sờ. Cho nên em không cần phải lo lắng nội y có vừa người hay không, mặc vào sẽ biết ngay. Anh đi đây, tạm biệt em, bảo trọng nhé.

Lâm Vân, ngày 21 tháng 9.’

Sắc mặt của Hàn Vũ Tích lần nữa trở nên đỏ bừng, trái tim đập thình thịch. Bại hoại, em sẽ không tức giận, từ nay về sau em sẽ không bao giờ giận anh. Chỉ cần anh trở về. Nếu anh trở về em đồng ý làm chuyện ấy với anh. Nếu anh thích, thì cứ sờ…

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Hàn Vũ Tích đỏ bừng như quả cà chua chín. Ngay lập tức vứt bỏ những ý niệm này trong đầu, nhưng trong lòng nàng vẫn tràn ngập hình ảnh của Lâm Vân.

Cẩn thận cất bức thư vào túi, Hàn Vũ Tích sờ sờ chăn mềm trên giường của Lâm Vân, cảm giác ấm áp vô cùng. Lại nhìn áo lót trong tay, Hàn Vũ Tích đột nhiên cởi áo, nàng rất muốn mặc bộ nội y Lâm Vân làm cho mình này.

Bộ nội y thuộc nhóm “Hoa Sơn Trà” này mặc vào người vô cùng thoải mái. Kích cỡ vừa vặn, không lớn không nhỏ. Hàn Vũ Tích hạnh phúc sờ sờ ngực của mình, trong lòng xúc động không biết nên nói gì. Ba năm sẽ trôi qua nhanh thôi, bộ nội y này mình nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đơi khi Lâm Vân trở về thì mặc cho anh ấy xem

Mà anh ấy thật xấu, bình thường nhất định là haynhìn vào chỗ đó của mình. Nếu không vì sao làm ra kích cỡ chuẩn như vậy. Khi chế tác bộ nội y “Hoa Sơn Trà” này, Lâm Vân đã dẫn nhập thêm vào lực lượng Tinh Vân. Thậm chí trên bề mặt của nó vẫn còn có dấu ấn. Hàn Vũ Tích mặc bộ nội y này vào, cảm thấy mơ hồ có một chút tâm thần tương liên với Lâm Vân. Sờ sờ chiếc vòng Tưởng Niệm trên cổ, Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác mãnh liệt rằng, ba năm sau, mình nhất định sẽ gặp lại Lâm Vân.

Lâm Vân, em nhất định sẽ là người vợ xinh đẹp của anh.

Cửa gian phòng của Lâm Vân mở ra, bốn người đang ngồi ở ngoài, khẩn trương chờ Hàn Vũ Tích. Thấy Hàn Vũ Tích đi ra, mọi người đều đứng lên.

“Đẹp quá!’

Lúc Hàn Vũ Tích đi ra từ gian phòng của Lâm Vân, cảm giác đầu tiên khi bốn người nhìn thấy nàng ấy đó là Hàn Vũ Tích quá đẹp. Tuy nàng ấy chỉ mặc một cái áo sơ mi màu vàng nhạt, nhưng cũng đủ để tôn vinh vẻ thanh tú thoát tục của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp còn mang vẻ theo vẻ đỏ ửng, ánh mắt đầy linh động, thậm chí nữ nhân khác nhìn vào cũng phải si mê.

- Chị Vũ Tích…

Tô Tĩnh Như đột nhiên trông thấy Hàn Vũ Tích như vậy, không khỏi có chút kinh ngạc. Mấy người còn lại nhìn thấy dung nhan của Hàn Vũ Tích như vậy cũng giật mình. Nhưng không có ý ghen ghét, bởi vì đây là vẻ đẹp không phải để người ta có thể ghen ghét.

- Tĩnh Như, cảm ơn em đã lo lắng cho chị. Vừa rồi chị đã đọc bức thư mà Lâm Vân lưu lại, anh ấy nói mình không có việc gì.

Hàn Vũ Tích thản nhiên cười, cười như hoa mới nở.

Không biết vì sao, Cam Dao nhìn Hàn Vũ Tích xinh đẹp như vậy, lại không có ý ghen ghét nào. Chỉ là cảm thấy, người như vậy mới xứng đáng với Lâm đại ca. Nàng cũng rất tin rằng Lâm Vân an toàn. Thậm chỉ ngay cả Kỷ Lam đều tin tưởng lời của Hàn Vũ Tích . Bởi vì các nàng đều được chứng kiến tài năng của hắn. Tuy chỉ là tài năng về quần áo, nhưng sự tín nhiệm đã nẩy nở sâu trong lòng các nàng.

- Em cũng nghĩ Lâm đại ca không xảy ra chuyện gì.

Tô Tĩnh Như nói. Nàng thật sự không cảm giác ra Lâm Vân đã xảy ra chuyện, nên một mực không tin. Hiện tại nghe Hàn Vũ Tích nói như vậy, ngay lập tức đồng ý. Nàng rất tin vào trực giác của mình.

Chỉ có Đường Tử Yên là không tin tưởng, nhưng nàng đương nhiên sẽ không nói ra.

- Mọi người lại đây ăn một chút, em đã mua đầy đủ rồi.

Kỷ Lam bận bịu bảo Hàn Vũ Tích ngồi xuống, rồi lấy thức ăn vừa mới mua ra.

- Chị Vũ Tích, cái thẻ này là của Lâm đại ca. Lâm đại ca không có ở đây, thì chị cầm đi.

- Không cần, Cam Dao, em cứ làm theo lời của Lâm Vân, bằng không Lâm Vân sẽ không thích.

Hàn Vũ Tích không chút do dự đẩy lại cái thẻ cho Cam Dao.

## 123. Chương 124: Không Thể Buông Tha

Thấy trời sắp sáng, Lâm Vân liền xuống xe lửa, đi tới một vùng rừng núi. Phỏng chừng chỗ này đã cách thành phố Phụng Tân vài trăm km. Lâm Vân đi vào trong khu rừng, tìm một dòng suối nhỏ, lau sạch vết bẩn trên người, rồi mặc lên bộ quần áo vừa mới mua kia.

Hiện tại trên cơ bản đã thoát khỏi phạm vi truy lùng của Lý gia. Việc đầu tiên là lấp đấy cái bụng đã. Kế tiếp là tìm một chỗ để tu luyện. Không tới một cấp độ nào đó, tuyệt đối không nên xuất hiện trước mặt Lý gia. Không biết những thứ mình lưu lại kia, Cam Dao đã gửi cho Hàn Vũ Tích chưa. Địa chỉ thì mình đã ghi ở trên bức thư rồi.

Ăn hết bốn gói mì ăn liền, mới miễn cưỡng ăn no. Số mì còn lại thì cần để dành để lúc tu luyện dùng, nên cũng không dám ăn một lần quá nhiều. Lần này chưa hình thành Tinh Hồn, thì tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Chỉ vì thực lực yếu nên mới bị mấy con chó điên kia bắt nạt.

Từ lúc mình hình thành Tinh Vân, vẫn không ngừng tu luyện mấy tháng trời. Tuy Tinh Vân bị tổn thương, nhưng Lâm Vân đoán chừng chỉ cần an tâm tu luyện ở đây, một tháng là có thể hình thành Tinh Hồn.

Còn việc tại sao mỗi lần bị thương, hắn lại khó hồi phục Tinh Vân như cũ, Lâm Vân cũng từng lo lắng qua. Phỏng chừng bởi vì khi mình thành Tinh Vân, do linh khí không đủ mà tạo thành. Chỉ cần tìm được một nơi có linh khí sung túc, hẳn là có thể tu thành Tinh Vân hoàn chỉnh.

Vị trí hiện tại của mình, dựa theo cái bản đồ đã nhìn từ trước, thì có lẽ thuộc vùng núi Tân Bắc. Đi xa hơn về phía bắc 200km, là có thể đi ra vùng núi này. Còn đi về phía tây 300km là có thể trực tiếp đi vào dãy núi Vân Quý. Dãy núi Vân Quý chạy dài gần nửa Hoa quốc. Núi ở đó chẳng những cao lớn, mà còn có rất nhiều khu rừng nguyên sinh.

Sau khi xác định vị trí của mình, hắn quyết định đi bộ vào buổi tối, ban ngày thì tu luyện. Hiện tại trạng thái của hắn xác thực không được tốt. Tinh Vân chẳng những không có hình thành hoàn toàn, mà trên người còn có nhiều vết thương cũ chưa lành.

Còn có môt nguyên nhân chính là linh khí ở Địa Cầu rất mỏng manh. May ra chỉ có ở những khu vực rừng nguyên sinh, linh khí mới tập trung nhiều một chút. Ở những khu rừng nằm phía sâu, đôi khi có thể gặp được những linh mạch nhỏ. Những linh mạch nhỏ này chính là thứ mà Lâm Vân khao khát nhất hiện tại. Một khi có trong tay linh mạch, như vậy lực lượng Tinh Vân của mình rất nhanh được khôi phục. Thậm chí ngay cả việc hình thành Tinh Hồn cũng không cần phải thời gian lâu như vậy. Cho nên, hắn muốn đi vào dãy núi Vân Quý để tu luyện. Linh khi chỗ đó hẳn là không kém.

Tu luyện cả một ngày, thương thế của Lâm Vân đã tốt hơn nhiều. Lực lượng Tinh Vân cũng dần dần hồi phục một ít. Nhưng bởi vì trước đây bị thương nặng, lại tổn hại tới căn cơ, cho nến không chỉ nói là khôi phục như cũ, cho dù khôi phục được một nửa cũng là khó khăn. Tới buổi tối, Lâm Vân trực tiếp dựng một chỗ ngủ trong rừng, rồi tùy tiện ngủ một đêm.

Trải qua một ngày một đêm nghỉ ngơi và hồi phục, tuy lực lượng Tinh Vân còn chưa có hồi phục, nhưng trạng thái hiện giờ cũng không tệ lắm. Ngày hôm sau thì bắt đầu hành trình đi bộ tới dãy núi Vân Quý.

Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh. Bởi trên người hắn cũng chỉ có vài gói mỳ ăn liền, không có đồ vật gì khác. Năm ngày sau, Lâm Vân đã đi vào dãy núi Vân Quý. Hơn nữa, thương thế trên người đã hoàn toàn hồi phục. Nhưng đi một đoạn đường dài như vậy rồi, vẫn không phát hiện ra một linh mạch nào. Hắn còn đang trông chờ nó để phục hồi lực lượng Tinh Vân và hình thành Tinh Hồn.

Nhưng nghĩ tới vấn đề này cũng không phải là một sớm một chiều, tâm tình của Lâm Vân liền trở nên bình thản. Chỉ là thời gian tu luyện giảm bớt một ít. Cả ngày ăn mỳ ăn liền cũng có chút chán ngấy, mà số mỳ còn lại cũng không nhiều lắm. Hôm nay, Lâm Vân quyết định tìm vài món ăn thôn quê. Dù sao chỗ này đã là dãy núi Vân Quý, rất ít người tới nơi này, nên không cần lo lắng có người gán tội phá hoại sinh thái. Vẫn nên ăn no mới có sức để tu luyện.

Thỏ hoang trong núi tương đối nhiều. Lâm Vân không mất chút khí lực nào đã bắt được một con thỏ hoang to mọng. Tìm tới một dòng suối nhỏ rồi làm sạch con thỏ. Tuy con dao mua ở quán vỉa hè này không phải là sắc, nhưng với Lâm Vân, như thế là đủ. Đốt lửa, dùng gia vị trong gói mỳ tôm, vừa nướng vừa vẩy lên thịt thỏ. Rất nhanh, mùi thịt thỏ đã bay lên thơm phưng phức.

Mới hơn một tiếng, thịt thỏ đã được Lâm Vân nướng chín. Tuy còn có thể nướng thêm một lúc, nhưng Lâm Vân đã không chờ được nữa rồi. Mười phút sau, cả con thỏ đã bị Lâm Vân chén sạch.

Ăn xong thịt thỏ, Lâm Vân thỏa mãn sờ lên bụng. Quyết định tới một chỗ có thể che mưa quanh đây, tìm chỗ tu luyện. Không hình thành Tinh Hồn tuyệt đối không ra.

Lâm Vân vừa mới đứng lên, thì thấy một cái bóng đang di chuyển trong rừng cây. Lâm Vân nghĩ thầm, nơi này là núi non hoang dã, vì sao còn có người ở đây? Hắn không chút do dự lập tức đuổi theo. Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh, nhưng cái bóng phía trước cũng vô cùng linh hoạt.

Dồn theo một lúc, Lâm Vân mới nhận ra cái bóng này là một loại động vật nào đó, liền mất đi hứng thú đuổi theo. Con vật này lảng vảng chỗ hắn chắc là do bị mùi thịt thỏ hấp dẫn.

Đột nhiên, một cảm giác sảng khoái ập đến. Đã lâu không có cảm giác thoải mái như vậy. Là linh khí? Không ngờ chỗ này lại có nhiều linh khí như vậy? Vì sao ở chỗ khác lại không có?

Lâm Vân cẩn thận tìm tòi xung quanh, mới phát hiện ra một chỗ có linh mạch rất nhỏ. Linh mạch nằm ở dưới một gốc cây tùng lớn. Thật sự là vô tâm trồng liễu, liễu ra hoa a. Mấy ngày hôm trước mình còn vất vả tìm kiếm, vậy mà hôm nay không mất công sức gì đã tìm thấy một linh mạch.

Nếu dãy núi Vân Quý này có nhiều linh mạch loại nhỏ như vậy, thì xem ra mình không cần phải tìm chỗ tu luyện làm gì. Chỉ cần không ngừng tìm kiếm các linh mạch như vậy là được. Chỉ là linh mạch này vẫn còn quá nhỏ.

Chỗ linh mạch này qua một thời gian cũng sẽ biến mất. nên Lâm Vân không hề do dự, ngồi xuống dưới gốc cây tùng, bắt đầu tu luyện. Loại linh mạch tí xíu này tùy lúc cũng có thể biến mất. Nếu mình không nắm chặt thời gian hấp thụ linh khí, đợi cho linh mạch biến mất thì hối hận cũng không kịp.

Tu luyện mãi cho tới hửng đông ngày hôm sau, Lâm Vân mới hấp thu hết chỗ linh mạch kia. Thương thế trên người cơ hồ đã quét sạch. Lực lượng Tinh Vân cũng khôi phục đến bảy tám phần. Trong lòng hắn không khỏi mửng rỡ. Xem ra nguyên nhân khiến Tinh Vân của mình khó hồi phục quả nhiên là do thiếu linh khí. Từ nay về sau chỉ cần tìm một linh mạch để tu luyện là được rồi.

Nửa tháng sau, Lâm Vân không hề đi đâu, chỉ loanh quanh ở trong rừng núi hoang vu tìm kiếm linh mạch. Đói thì lấy quả dại hoặc bắt vài động vật nhỏ nướng ăn. Cuộc sống cũng là tiêu diêu tự tại.

Tuy không có nhiều linh mạch lắm, nhưng cũng tìm đươc ba chỗ. Lực lượng Tinh Vân đã sớm khôi phục như cũ. Việc hình thành Tinh Hồn cũng vô cùng thuận lợi. Với tốc độ như vậy, có lẽ không cần thời gian một tháng, hắn có thể triệt để hình thành Tinh Hồn.

Gần một tháng sống dã ngoại, bộ y phục trên người Lâm Vân đã rách rưới không chịu nổi. Tóc tai lộn xộn, thoạt nhìn giống như kẻ điên. Nhưng dù vậy, tâm tình của hắn vẫn không sai. Một tháng này chính là thời gian tu luyện nhanh nhất từ khi hắn tới Địa Cầu.

Một người sống một mình bên trong rừng núi hoang dã rất không an toàn, phỏng chừng chỉ cần một tháng, thì cái mệnh đã sớm vứt trong này. Đương nhiên đây là đối với người bình thường, đối với Lâm Vân mà nói, cuộc sống ở đây rất thoải mái.

Chỗ khu vực này cơ hồ chính là khu vực rừng nguyên sinh. Chẳng những có sài lang xuất hiện, còn có hổ báo, những động vật ăn thịt hung dữ gì đó. Thậm chí, hắn còn mấy lần gặp qua gấu đen. Nhưng Lâm Vân chả quan tâm mấy con động ật này. Hầu như chúng không có gì nguy hiểm với hắn. Mà những động vật này cũng không dám tới khiêu khích Lâm Vân. Có lẽ bởi đấy là trực giác của chúng. Bọn chúng cảm giác được con vật đứng được bằng hai chân này không phải là dễ trêu. Nếu bọn chúng đã không chủ động khiêu khích Lâm Vân, Lâm Vân đương nhiên cũng không tùy tiện giết bọn chúng. Bởi vì dù giết cũng ăn không hết, cần gì phí phạm như vậy

Không nói những động vật hung dữ này, ngay cả rắn độc cũng nhiều vô số kể. Rất nhiều loại rắn độc mà Lâm Vân chưa từng găp qua. Tuy nhiên chất độc của chúng hầu như không có tác dụng gì với Lâm Vân. Hiện tại Tinh Hồn của hắn đã được hình thành một nửa, hắn có thể nhẹ nhàng bức chất độc ra ngoài cơ thể.

Huống chi, hắn còn là một nhà thực vật học. Linh thảo và dược liệu bên trong dãy núi này cũng nhiều không kể xiết. Nhưng Lâm Vân còn chưa có tính toán hái chúng. Một khi hắn ngưng tụ thành một sao, hắn mới lấy thảo dược này để chế tạo ra đan dược, dùng để tăng tốc độ tu luyện.

Linh mạch càng ngày càng khó tìm. Lâm Vân đã liên tục tìm suốt một tuần lễ, nhưng còn chưa phát hiện ra linh mạch mới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ đành phải đi sâu hơn vào trong rừng để tìm kiếm.

- Ngao…

Vừa mới đi đươc chưa lâu, Lâm Vân rõ ràng gặp phải hai con sói rất lớn. Bên trái là một con sói đen, bên phải là một con sói xám. Lâm Vân vừa đi vừa tìm kiếm linh mạch, vậy mà không phát hiện ra ở đấy có hai con sói.

Đoạn đường hắn đang đứng này là một đoạn đường nhỏ do nhiều động vật đi qua đây mà hình thành. Còn ở hai bên là bụi cây hoặc là bụi gai. Do đường nhỏ, nên chỉ đủ cho môt người đi. Mà Lâm Vân đương nhiên không muốn lùi về sau nhường đường cho hai con sói này.

Vài ngày trước, Lâm Vân cũng đã gặp qua vài con sói, nhưng phần lớn bọn chúng vừa thấy Lâm Vân đều tránh đi chỗ khác. Bởi động vật có một loại giác quan thứ sau vô cùng linh mẫn, phỏng chừng bọn chúng biết Lâm Vân không phải dễ trêu chọc. Hơn nữa trong rừng còn có rát nhiều con mồi, nên không cần phải liều mạng chọc giận Lâm Vân. Nhưng hôm nay hai con sói chặn lại đường đi này của Lâm Vân, rõ ràng không có ý lùi bước.

- Ngao…

Con sói đen bên phải rống lên, lộ ra hàm răng trắng hếu, rõ ràng là muốn uy hiếp Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm buồn cười, muốn đánh thì đánh, cần gì phải uy hiếp.

- Tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí.

Lâm Vân quát lớn nói với hai con sói kia.

Con con sói đen bên phải có vẻ không nhịn được sự khiêu khích của Lâm Vân, liền lao về hướng Lâm Vân. Nếu là Lâm Vân lúc vừa mới vào dãy núi này, phỏng chừng có thể bị thương. Nhưng hiện tại, qua hơn một tháng tu luyện bằng linh mạch, tốc độ của hắn đã tăng lên rất nhiều, còn nhanh hơn con sói đen này vài phần. Nhoáng cái đã né sang một bên, con sói đen liền vồ hụt, rơi tới đằng sau của Lâm Vân.

Lâm Vân né một trảo này rồi đi tới phía sau con sói, dùng tốc độ cực nhanh bắt lấy chân sau của con sói đen rồi vung mạnh lên.

Sói đen lộ ra vẻ sợ hãi, nó tưởng rằng đã bị Lâm Vân ném đi ra xa. Không ngờ Lâm Vân lại lao tới trước mặt nó, con sói đen nhoáng cái ngã ở dưới chân của Lâm Vân. Lâm Vân giơ chân lên liền dẫm lên cổ sói đen. Sói đen nằm dưới chân không thể cử động.

- Ngao…

Con sói xám hú lên một tiếng, nó đã biết người trước mắt này rất lợi hại. Cho nên nó không như con sói đen lao lên, mà dùng hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, không có ý ly khai.

## 124. Chương 125 (p1): Dã Nhân

Chương 125 (p1): Dã nhân

Lâm Vân biết con sói xám kia sợ không dám tới gần, hắn liền đá con sói đen trở về rồi quát lớn:

- Cút ngay, đừng để ta gặp lại.

Con sói đen tìm được chỗ sống trong chỗ chết, liền đứng dậy, lung la lung lay đi tới bên con sói xám. Ánh mắt của nó rất là kinh hoàng và phức tạp. Tuy nhiên nó cũng không dám ngăn lại được đi của Lâm Vân nữa, chỉ là cùng với sói xám lui trở về.

Lâm Vân cười thầm trong lòng, không ngờ hai con vật này lại có chút linh tính, biết thế nào là sợ. Dù sao Lâm Vân cũng không có ý giết bọn chúng, chỉ là muốn bọn chúng lùi lại nhường đường mà thôi.

Nhưng khi Lâm Vân đi tới chỗ ngoặt, ngẩng đầu nhìn hai con sói đang núp ở sau một tảng đá không chịu rời đi, hắn liền hiểu vì sao hai con sói này muốn ngăn cản đường của mình

Bởi vì đang có một con sói con có bộ lông vàng óng ả nằm hấp hối ở đó. Bọn chúng cản đường của Lâm Vân thì ra là để bảo vệ con sói con kia. Tuy nhiên, nhìn bộ lông của nó, hình như không phải là con của hai con sói này. Hắn còn chưa từng thấy qua một con sói nào có bộ lông toàn thân màu vàng như vậy, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Nhưng hắn có thể cảm giác con sói con này không đơn giản.

Trong đôi mắt to của con sói con hiện lên vẻ tuyệt vọng và lo lắng, khiến Lâm Vân động lòng trắc ẩn. Không biết con sói này vì sao mà bị thương. Mà hai con sói thì đứng hai bên bảo vệ, xem ra con sói con này có địa vị nào đó trong bầy đàn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đi thẳng tới chỗ hai con sói lớn.

Trông thấy Lâm Vân đi tới, hai con sói lớn lộ ra ánh mắt đề phòng. Nhưng bọn chúng cũng hiểu người này rất lợi hại, nên chỉ dám đứng một chỗ bảo vệ, không dám đánh tới.

- Ô…

Con sói xám kêu lên cảnh cáo Lâm Vân.

- Tránh ra đi, ta xem chú sói con này có thể chữa trị được.

Lâm Vân quát lớn về hướng hai con sói.

Sói xám và sói đên nhìn nhau, giống như nghe hiểu lời nói của Lâm Vân. Vì vậy chúng tránh ra, để một lối đi, nhưng con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Vân.

Nếu là một nhân loại, Lâm Vân căn bản là mặc kệ. Nhưng là hai con động vật này, mặc dù có chút hiểu ý của Lâm Vân, nhưng bọn chúng vẫn cẩn thận đề phòng.

Lâm Vân ngồi xuống, kiểm tra con sói con một lúc, hóa ra là nó trúng đạn mà bị thương. Sau khi trúng đạn, lai bị rắn độc cắn một cái, khó trách gần hấp hối như vậy.

Vị trí trúng đạn là ở chân, xem miệng vết thương có vẻ như là súng săn. Lâm Vân âm thầm kỳ quái, bọn thợ săn bắn con sói con như vậy làm gì? Huống hồ, nơi này cũng có thợ săn dám vào sao? Đây chính là rừng nguyên sinh a.

Cũng may vết thương ở chân của con sói không nặng lắm, mà vết thương chủ yếu chính là vết cắn của con rắn độc. Lâm Vân đứng dậy, chuẩn bị đi tìm một vài loại cây thảo dược. Hai con sói thấy Lâm Vân rời đi, lại kêu lên một tiếng Ngao, trong mắt lộ ra vẻ thất vọng.

Tuy nhiên, Lâm Vân rất nhanh lại trở về. Lần này hai con sói không có ngăn lại Lâm Vân, mà lập tức mở đường. Thảo dược trong rừng nhiều lắm, Lâm Vân cơ hồ không mất khí lực gì đã tìm đươc thảo dược trị độc.

Lấy con dao nhỏ ra, rạch một vết nhỏ ở chỗ con sói con trúng độc, rồi vận chuyển vào đó lực lượng Tinh Vân. Rất nhanh, một chất độc màu đen trộn lẫn với máu dọc theo vết thương chảy ra. Một thời gian ngắn qua đi, máu đen dần dần trở lại thành máu đó. Lâm Vân dập nát cây thảo dược rồi thoa ở miệng vết thương của con sói con. Sau đó xé rách một miếng vải trên áo, băng bó miệng vết thương lại. Cũng may quần áo của Lâm Vân đã bị rách nát, kéo thêm vài miếng cũng như nhau cả.

Xử lý xong chất độc trong miệng vết thương, Lâm Vân lại bắt lấy chân sau của sói con, trực tiếp dùng lực lượng Tinh Vân ép viên đạn ra ngoài. Con sói con đã ngủ lúc Lâm Vân lấy độc cho nó. Làm xong hêt thảy Lâm Vân liền rời đi. Nhìn bóng lưng của Lâm Vân rời đi, hai con sói lớn cùng lúc tru lên. Lâm Vân liền hiểu là chúng muốn cảm ơn mình, cũng lười quay đầu lại.

Đảo mắt đã đi tới một chỗ không xa trong sơn cốc, vẫn truyền tới tiếng sói tru. Lâm Vân nghĩ thầm, vì sao ở đây còn có sói kêu. Mặc dù mình đi lại trong dãy núi Vân Quý này, cũng thường xuyên gặp phải sói, nhưng chưa gặp một đàn sói nào, nhiều nhất chỉ là hai con mà thôi. Chính là nghe tiếng sói gào thét vang tới này, khoảng chừng phải có gần mười con.

Tuy có chút tò mò, nhưng Lâm Vân không phải người thích tìm việc. Vẫn không nhanhh không chậm đi tìm linh mạch. Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi truyền tới, là tiếng của con người, từ hướng của bầy sói truyền tới. Lâm Vân sững sờ, chẳng lẽ có người bị bầy sói đuổi?

Một chuyên như vậy, Lâm Vân không thể giả vờ như không biết. Dù sao làm chuyện này cũng chỉ là thuận tay mà thôi.

Lâm Vân đi về hướng tiếng kêu phát ra. Đi không tới hai trăm mét, quả nhiên trông thấy một bầy sói khoảng 7,8 con đang vây quanh một cái sơn động nhỏ, thần sắc lộ ra vẻ hung ác. Ở cách chỗ sơn động không xa còn có một vũng máu. Xem ra chủ nhân của vũng máu này vừa mới bi bầy sói xơi tái.

Trên mặt đất còn để lại một cái súng săn. Tuy nhiên súng săn cũng bị bầy sói cắn nát nhừ. Xem ra khẩu súng kia chính là khẩu súng đã bắn con sói có. Bởi vì có mùi máu tản ra, nên bầy sói càng thêm hung ác, ánh mắt của chúng đều nhìn chằm chằm vào hang động phía trước.

Lâm Vân nhăn mày lại. Không biết vì sao những người này lại chui vào nơi rừng sâu như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía hang động bị bầy sói vây quanh, ở phía trước còn có một đống lửa đã tắt, ở trong mơ hồ nhìn thấy có 4,5 người. Một người trung niên tuổi chừng 40 chính đang cầm một thanh đao dài đứng ở cửa hang, khẩn trương nhìn bầy sói. Một cô gái mặc quần jean đứng ở sau lưng nam tử trung niên, hoảng sợ nhìn bầy sói đang kích động kia.

Lâm Vân không chút suy nghĩ, trực tiếp đi tới. Bầy sói thấy có người xuất hiện liền quăng ánh mắt về phía Lâm Vân. Người trung niên nhìn thấy vậy một người áo rách nát, đầu tóc rối bù giống như một Dã Nhân đi tới, lại càng hoảng sợ. Người này dám trực tiếp đi tới bầy sói, chẳng lẽ là một tên ngốc?

Một con sói lớn màu đen không nhịn được việc Lâm Vân khiêu chiến quyền uy của chúng, liền kêu một tiếng, lao thẳng vào Lâm Vân. Lâm Vân chỉ thoáng nghiêng người, chân trái đá lên nhanh như gió, con sói đen kia lập tức bay xa gần chục mét, nằm trên mặt đất không cựa quậy được.

Những coi sói còn lại đều kêu lên, muốn đồng thời lao về phía Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, vừa lúc có chỗ để ta tập thể dục. Tuy nhiên, những bầy sói này còn chưa lao tới Lâm Vân, thì ở xa xa truyền tới tiếng sói tru. Bầy sói kia nghe thấy vầy đều lui trở về, chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Mà ngay cả con sói đen nằm trên mặt đất kia cũng đứng lên, chầm chậm rời đi.

Lâm Vân vừa nghe tiếng sói tru này, liền biết là tiếng tru của hai con sói lớn kia. Cũng mặc kệ bọn chúng rời đi, hắn ngẩng đầu nhìn về phía người trung niên đang đứng chặn ở cửa hang.

Nhưng không ngờ lại thấy ánh mắt của người trung niên kia nhìn về phía mình, có vẻ sợ hãi hơn khi nhìn thấy bầy sói. Lâm Vân sững sờ, ngay lập tức liền hiểu. Hiện tại bộ quần áo đang mặc trên người này đã không đủ che thân. Rất nhiều chỗ đã bị rách nát, lộ ra làn da. Vốn làn da của Lâm Vân bởi vì tu luyện nên rất trơn bóng. Nhưng hơn tháng này toàn chay tới chay lui trong rừng rậm, làn da cũng trở nên đổi màu.

Tăng thêm quần áo rách te tua, đầu tóc rối bù, người trung niên này nhất định nghĩ mình là Dã Nhân. Lâm Vân cười khổ một tiếng, cũng lười giải thích. Loại chuyện này dù giải thích cũng không thông. Chỉ là hắn có chút hiếu kỳ, vì sao đám người này lại tới khu rừng nguyên sinh như vậy. Nhưng hiếu kỳ về hiếu kỳ, hắn sẽ không tốn thời gian đi hỏi. Mà đã giải thích không thông, thì không cần giải thích. Lâm Vân xoay người rời đi.

## 125. Chương 125 (p2): Dã Nhân

Chương 125 (p2): Dã nhân

Người nam tử trung niên cầm thanh đao trong tay, nhìn Lâm Vân xoay người rời đi, có chút sững sờ. Bị bầy sói vây quanh một ngày một đêm, thật không ngờ lại an toàn.

- Lật hướng đạo (Hướng đạo: người dẫn đường), người kia là một Dã Nhân à?

Cô gái một mực trốn sau người trung niên kia vẫn còn sợ hãi hỏi. Cái người vừa rồi nhàn nhã đi vào bầy sói như vậy, chỉ dùng một cước đã đá văng con sói hung ác kia. Mà nhìn bộ dáng của người này, rất giống một cái Dã Nhân.

Người trung niên gọi là Lật hướng đạo lúc này mới kịp phản ứng, nhìn bóng lưng Lâm Vân rời đi nói:

- Người vừa cứu chúng ta kia thật là lợi hại. Hắn có phải là Dã Nhân hay không tôi cũng không dám khẳng định. Chẳng lẽ trong dãy núi này thực sự có Dã Nhân sao? Nếu như là Dã Nhân, vì sao hắn lại cứu chúng ta, mà không phải làm hại chúng ta? Tôi cho rằng người này rất có thể là một người lang thang có trí lực thấp, một mực sinh hoạt trong khu rừng

- Có thể không? Hắn không nói lời nào, nhưng chúng ta cũng nên nói một câu cảm ơn với người kia mới đúng, bằng không cũng quá thật lễ. Để tôi gọi hắn.

Cô gái này nói xong, lập tức đuổi theo hướng của Lâm Vân rời đi. Một bên chạy một bên còn gọi. Lúc này, trong động lại đi ra hai nam một nữ, tuổi đều chừng 20.

Lâm Vân nghe thấy có người gọi hắn, liền đứng lại, xoay người thì trông thấy một cô gái tuổi chừng 20 đang đuổi theo mình. Cô gái này chính là cô gái trốn đằng sau người trung niên. Cô nàng này để tóc ngắn, làn da trắng nõn, con mắt rất lớn. Tuy khuôn mặt còn vẻ mệt mỏi, nhưng do mặc quần jean, lộ ra hai chân dài, khiến Lâm Vân cảm giác được một loại khí tức thanh xuân. Nàng ta có khuôn mặt xinh đẹp không kém gì Tô Tĩnh Như.

Cô gái kia thấy Lâm Vân đứng lại, tranh thủ thời gian muốn cảm ơn ơn cứu mạng. Tuy nhiên, khi trông thấy bộ dạng của Lâm Vân, nàng ta lại không nói lên lời.

Đây quả thực là một Dã Nhân sáo? Quần áo rách tung tóe, đầu tóc lộn xộn, ngoại trừ một cái túi đen nho nhỏ trong tay ra, không còn vật gì khác. Khuôn mặt do râu ria che kín, nên không nhìn thấy rõ. Nhưng hai con mắt rất sáng. Lúc hắn nhìn về phía mình, rõ ràng khiến cho mình có cảm giác mình bị nhìn thấu. Cô gái kia thấy thế không tự chủ được lui về sau vài bước. Trái tim không khỏi đập thình thịch. Mình thực sự gặp Dã Nhân rối?

Lâm Vân không khỏi buồn cười, cũng không để ý tới nàng ta. Kỳ thực, không phải phần lớn mọi người trong xã hội này đều chỉ biết phán đoán người khác qua ngoại hình sao? Đâu chỉ có mỗi nàng ta. Nhưng không biết cô gái này chạy tới trong này làm gì?

Hắn nhìn cô gái mặc quần jean này, cười một cái, cũng lười nói chuyện, xoay người rời đi.

Mãi cho tới khi bóng dáng của Lâm Vân biến mất vô tung vô ảnh, cô gái này mới nhớ tới mục đích của mình. Nhưng người này có bề ngoài thật đáng sợ a. Đây là Dã Nhân sao? Vì sao một Dã Nhân lại muốn cứu người? Mà hàm răng của hắn thật là trắng.

Chính đang chần chừ, thì bốn người còn lại cũng đã chạy tới.

- Từ Nhân, vừa rồi cậu có nói chuyện với hắn không?

Nói chuyện là một cô gái mặt trái xoan. Cô ta nghe Lật hướng đạo kể chuyện, trong lòng cũng rất kinh hãi. Cho nên vừa đi tới đã hỏi Từ Nhân câu này.

- Không có, lúc mình nhìn thấy hắn, do mình tưởng hắn là một Dã Nhân, nên không biết nói gì, thì hắn đã đi.

Từ Nhân trả lời.

- Vậy hắn có phải là Dã Nhân không? Lúc ở trong động mình cũng nhìn thấy hắn, người này thật lợi hại a. Chắc là Dã Nhân rồi.

Cô gái mặt trái xoan cũng đồng ý với Từ Nhân.

- Lần này trở vè thật không biết nên báo cáo như thế nào. Nếu không nhờ Lật hướng đạo và người Dã Nhân kia, mấy người chúng ta đã theo gót Trịnh Bân rồi. Từ Nhân và Đinh Lan là con gái, Giang Vĩ, hiện tại chúng ta nên nghĩ xem có cách nào để đi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, còn phải tính toán nên khai báo như thế nào. Ai, chuyến đi lần này thật là sai lầm.

Môt tên nam tử cao gầy nói.

- Đi ra ngoài du lịch thì phải tự chịu trách nhiệm chứ. Chỉ là chúng ta không nên tới nơi này. Nghe nói nơi này là vùng hoang sơ nhất của dãy núi Vân Quý.

Một thanh niên cao to nói.

- Việc này cũng nên trách tôi, vì tôi dẫn nhầm đường mà mọi người mới bị lạc.

Lật hướng đạo vội vàng nói.

- Chuyện này hoàn toàn là lỗi của Trịnh Bân. Nếu không phải do y dùng súng bắn con sói con kia, chúng ta cũng sẽ không bị bầy sói đuổi theo mà lạc đường. Nhưng dù sao y cũng đã lấy mạng mình đền bù rồi..

Thanh niên cao to nói.

- Trịnh Bân dù sao cũng đã chết, Phí Hoành Trạch, cậu cần gì phải nói y làm gì. Việc này không trách được Lật hướng đạo. Mà phải cảm ơn Lật hướng đạo mới đúng. Nếu không có Lật hướng đạo chúng ta đã không còn mạng sống. Hiện tại, việc quan trọng nhất chính là tìm cách đi ra khỏi đây.

Cô gái tên Từ Nhân nói.

- Tôi nghĩ chỗ này đã là biên giới phía tây của Vân Quý. Chúng ta chỉ cần đi tiếp về phía tây khoảng 160km là đi ra ngoài được.

Lật hướng đạo nhìn xung quanh một lúc rồi nói.

- Nhưng tôi thấy người cứu chúng ta vừa nãy lại đi về phía biên giới phía bắc…

Từ Nhân có chút chần chờ nói.

- Người kia là Dã Nhân, chúng ta sao có thể đi theo hắn?

Từ Nhân còn chưa dứt lời, đã bị Đinh Lan cắt đứt.

- Không đúng, Đinh Lan. Người kia cũng không nhất định là Dã Nhân. Nếu là Dã Nhân thì đã không cứu chúng ta rồi. Hiện tại nghĩ lại, mình cảm thấy người này có thể là môt người ẩn cư trong núi.

Từ Nhân không đồng ý quan điểm của Đinh Lan.

- Từ Nhân, một người ẩn cư đâu cần phải khiến bản thân có bộ dáng như Dã Nhân vậy? Mình thấy khả năng hắn là Dã Nhân lớn hơn.

Nam tử tên Giang Vĩ nói.

- Người kia đi về phía bắc có thể sống sót, nhưng chúng ta thì không được. Chúng ta muốn sống thì chỉ có thể đi về phía tây.

Lật hướng đạo nói xong, trong nội tâm còn đang suy nghĩ một cước kinh người của Lâm Vân. Một cước này, một Dã Nhân tuyệt đối không thể đá ra được. Nhưng hiện tại mới minh bạch thì có chút chậm. Y cũng không dám giống như người kia đi về phía bắc.. Trong nội tâm rất hối hận vì đã đồng ý dẫn đường cho đám thanh niên này.

- Từ Nhân nói đúng, người này không nhất định là môt Dã Nhân, nhưng hiện tại hắn đã rời đi rồi. Mà chúng ta muốn sống thì chỉ có thể đi về phía tây. Mặc dù tôi chưa tới nơi này lần nào, nhưng cũng đã từng nghe người khác nói qua. Nếu may mắn, chúng ta chỉ cần đi về phía tây một ngày là ra khỏi đây.

Lật hướng đạo hiện tại chỉ muốn mang mấy người sinh viên này đi ra ngoài, những việc khác cũng không muốn nghĩ tới.

## 126. Chương 126: Rừng Rậm Vạn Côn

## 127. Chương 127: Diễn Luyện Ở Rừng Tùng

Lâm Vân vừa xoay người, liền phát hiện lại có hai người đang đi tới từ bên trái. Vì không muốn bị những người này phát hiện, nên hắn nhanh chóng di chuyển qua trái. Lợi dụng lúc hai tên lính kia còn đang ngó nghiêng, đã tặng cho mỗi người một chưởng, hai tên lính này liền hôn mê bất tỉnh.

Tuy nhiên lần này Lâm Vân lại phát hiện, ở trên bộ quần áo của hai tên này có đeo một huy hiêu màu xanh. Mà tên lính vừa bị mình đánh ngất xỉu kia thì đeo huy hiệu màu đỏ. Còn quần áo mà mình đang mặc thì không có cái huy hiệu nào cả. Lâm Vân liền biết, bọn họ đeo như vậy là để phân biệt địch ta trong khi huấn luyện. Có lẽ họ thật không ngờ đã có ba người bị mình đánh ngất xỉu.

Khả năng binh lính huấn luyện trong này không chỉ có vài người, mà còn rất nhiều. Tuy nhiên, vì không để muốn cho bọn họ phát hiện ra mình, nên lúc đi đường, Lâm Vân cẩn thận quan sát hơn. Hắn không muốn làm phức tạp mọi chuyện. Nhưng Lâm Vân không muốn làm phức tạp, không có người là không có người tới gây phiền phức cho hắn.

Trong thời gian ngắn ngủi một giờ, Lâm Vân đã bi ba bốn lần đánh lén. Tuy mỗi người đánh lén đều bị Lâm Vân đánh ngất xỉu, thậm chí còn chưa kịp đánh lén thì Lâm Vân đã phát hiện. Nhưng Lâm Vân không muốn cứ tiếp tục như vậy. Cho nên, hắn cũng giống như binh lính tham gia diễn tập, che dấu hành tung của mình đi.

Rừng rậm Vạn Côn không giống với các khu rừng rậm khác. Nói nó là rừng rậm nguyên sinh cũng không quá đáng. Tuy nhiều năm nay, nơi này liên tục bị quân đội làm quẫy nhiễu, khiến dã thú ngày càng ít đi, nhưng bởi vì nơi này gần với dãy núi Vân Quý, rắn độc và dã thú cũng không ít. Hàng năm thỉnh thoảng vẫn xuất hiện có binh lính tử vong. Chỉ là mấy năm nay giảm bớt mà thôi.

Bởi vì để giảm bớt thương vong và có thể tận dụng các tài nguyên có hạn, mấy năm nay quân đội chỉ cho các tinh anh vào đây huấn luyện. Chứ không huấn luyện đại trà như nhiều năm trước.

Cách khu rừng rậm Vạn Côn 100km, là nơi đóng quân của bộ đội Long Ảnh. Không dưới mười người sĩ quan cao cấp đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào tình hình thao luyện của binh lính. Những người này, ngoại trừ hai vị thiếu tướng của quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam ra, còn có một vị ủy viên của ủy ban quân sự trung ương. Họ đều có mặt ở đây bởi vì lần diễn tập này rất quan trọng.

Đội Long Ảnh còn chưa thành hinh. Hiệi tại chỉ là chọn lựa các tinh anh của đủ loại quân chủng từ các quân khu. Nhưng bởi vì danh sách có hạn, cho nên các quân khu đành phải thông qua các loại diễn tập và hình thức đối kháng, để xác định số lượng binh lính có thể được tuyển vào của mỗi quân khu. Chỗ đóng quân hiện tại chính là đã được lựa chọn kỹ càng, cũng trở thành trụ sở huấn luyện của bội đội Long Ảnh.

- Quân trưởng Từ à, xem ra lần này quân khu Vân Bắc của các anh tham gia diễn luyện đào thải cũng là tình huống bắt buộc. Ngay cả Hãn Sư Đặng Biên cũng lấy danh nghĩa là một binh lính nhỏ tham gia diễn luyện.

Một vị quân nhân hơi béo tuổi chừng năm mươi đang nói với một quân nhân trung niên ngồi bên cạnh.

Dụng ý của người trung niên được gọi là quân trưởng Từ này tuy bị vạch trần, nhưng sắc mặt của y vẫn bình thường. Lập tức trả lời:

- Ánh mắt của quân trưởng Miêu thật là tốt. Chỉ cần liếc qua là biết ai tham dự. Tuy nhiên, sao tôi thấy ở trong đội ngũ của các anh cũng có một người là Hỗn Giang Long, Thái Giang nhỉ. Ha ha, chắc có khả năng là tôi nhìn lầm.

- Tuy nguyên tắc lần này của chúng ta, chỉ là chọn lựa một đội quân tinh anh. Nhưng nếu có thêm những nhân tài mà quân trưởng Từ và quân trưởng Miêu mang tới, chúng ta càng cao hứng. Như vậy hy vọng chiến thắng của quốc gia chúng ta càng lớn.

Nói chuyện là một vị quân nhân tuổi hơn sáu mươi. Tuy nhìn ông ta có vẻ già, nhưng tinh thần vẫn tràn trề.

Quân trưởng Từ và quân trưởng Miêu nghe vậy thì không mỉa mai nhau nữa. Chỉ là nhìn chằm chằm vào tình hình diễn tập trên màn hình. Bọn họ quan tâm nhất chính là số lượng binh lính bên mình. Chỉ cần binh lính của đối phương bỏ mình càng nhiều, như vậy bộ đội của mình càng có nhiều cơ hội tham gia hoạt động quốc tế lần này.

Lần này, bộ đội Long Ảnh sẽ tuyển ba mươi sáu đội viên từ các quân khu lớn của cả nước. Nên phân chia ra, mỗi quân khu chỉ có nhiều nhất là bốn người mà thôi. Nhưng việc phân phối này cũng không phải chia đều ra, mà là dựa vào thực lực để phân phối.

Cho nên, các quân khu đều rất xem trọng lần tuyển chọn này. Bởi vì một khi người của quân khu mình được tuyển vào Long Ảnh nhiều hơn các quân khu khác, thì quyền nói chuyện cũng lớn hơn.

Lần tuyển chọn này, đươc chia làm ba vòng. Vòng thứ nhất là kiểm tra năng lực chiến đầu trong rừng tùng. Và địa chỉ được lựa chọn chính là rừng rậm Vạn Côn. Bình thường, trải qua vòng thứ nhất. nhân số còn lại nhiều nhất ở mỗi đội chỉ có thể là trên dưới 30 người. Số người qua vòng 1 sẽ tiếp tục tham gia vòng 2. Vòng 2 kết thúc, bình thường chỉ còn lại mười mấy người trụ được. Vòng đào thải thứ 3, chính là dựa hoàn toàn vào năng lực cá nhân.

Vòng đấu loại hôm nay chính là cuộc cạnh tranh giữa khu Tế Nam và khu Vân Bắc. Song phương đều dốc hết tiến vốn, để có thể hơn đối phương. Vì vậy, mà các sĩ quan đứng đầu của hai khu đều ở đây theo dõi, ai cũng không muốn nhường nhịn ai.

Mà trên màn hình hiện tại đang chiếu các số liệu thống kê chuyển từ hình ảnh sang.

Tuy chỉ là các số liệu đối lập, nhưng cũng khiến moi người ở đây nhìn say sưa, gống như đang xem bộ phim kinh điển vậy.

- Đội trưởng Thái, vì sao tôi cảm thấy có chút không đúng. Lần trước quân khu Bắc Hải và quân khu Thẩm Dương cũng đã diễn tập qua ở đây, số liệu đối chiến của bọn họ, chúng tôi cũng được nhìn thấy. Tôi nhớ, lần trước bọn ho diễn tập, hai ngày mới tổn thất có hai mươi người đội viên. Mà tổn thất thì chia đều cho hai bên.. Nhưng là lần này, mới chưa tới một ngày, tổn thất của chúng ta đã là hơn hai mươi người. Hơn nữa cũng không thu được báo cáo bị tổn thất gì cả. Đã xảy ra chuyện gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ người của quân khu Vân Bắc lợi hại như vậy? Xử lý hơn hai mươi người của chúng ta, mà bọn họ đều không tổn thất một ai?

Nói chuyện là một người sĩ quan trẻ tuổi.

- Hoàng uy, việc này tôi cũng hiểu có chút kỳ quái. Lần này quân khu chúng ta tuyển chọn 100 người dự thi toàn bộ là tinh anh của đủ loại binh chủng. Mà bên quân khu Vân Bắc kia có lợi hại đến mấy cũng không thể trong thời gian ngắn xử lý nhiều người của chúng ta như vậy. Hơn nữa đối phương còn chưa thông báo tới có bị tổn thất gì.

Thái Giang cau mày, trầm giọng nói. Y cảm thấy trong chuyện này có vấn đề. Nếu bên mình cứ tổn thất như vậy, thì làm gì còn người để đánh vòng 2 nữa. Để cho Thái Giang lo lắng nhất chính là, những người bị loại này, lại không thấy ai truyền về tin tức. Đây tuyệt đối là không bình thường.

Đặng Biên là một người to khỏe, nhưng đầu óc cũng rất thông mình. Hiện tại y đang giấu mình ở trong một đám cỏ gần bên hồ nước. Đội của y có một trăm người, được chia là mười đội nhỏ, mà y là đội trưởng của đội 1. Nhưng hiện tại, tâm tình của y buồn bực không khác gì Thái Giang.

Lần diễn luyện giữa quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam lần này, còn chưa qua hết một ngày, đã tổn thất hơn 20 người huynh đệ. Mà những người này chẳng những không liên lạc được, mà ngay cả nguyên do vì sao họ bị tập kich cũng không có tin tức gì truyền về. Cho dù ngươi có bị đội màu đỏ đánh trúng, cũng nên truyền về là mình thất bại, rời bỏ cuộc diễn luyện chứ. Nhưng hiện tại, liên lạc không được, tin tức cũng không thấy.

Nếu như gặp phải dã thú, cũng sẽ không đồng thời biến mất mười mấy người a. Thái Giang và Đặng Biên đều vì chuyện này mà lo lắng. Tuy quân khu của hai người không có mâu thuẫn gì, những cũng không bài trừ quân đỏ cố ý bắt người không để cho đồng đội liên lạc về.

- Đặng đội, đã tìm được Vương Lực và Hình Nghiệp Căn, nhưng bọn họ đã bất tỉnh.

Đang lúc Đặng Biên lo lắng, thì nhận được liên lạc của một đồng đội. Y liền tranh thủ thời gian rời đi bụi cỏ, chạy gấp tới nơi mà Vương Lực và Hình Nghiệp Căn bị ngất.

Vương Lực và Hình Nghiệp Căn được đồng đội hỗ trợ, chậm rãi tỉnh lại.

- Có chuyện gì xảy ra? Nói mau.

Đặng Biên không thể chờ được nữa, muốn hỏi nguyên nhân hai người hôn mê.

- Chúng ta phát hiện ra một binh lính đi lẻ, đương nhiên là muốn bắt hắn lại. Chỉ là vừa trông thấy bóng lưng của hắn, hắn liền biết mất. Về sau thì cảm thấy ở gáy bị vật gì đánh phải, lúc tỉnh thì thấy mọi người.

Vương Lực kể lại chuyện mình bị hôn mê. Hình Nghiệp Căn cũng gật đầu. Xem ra hai người người này đều gặp tình cảnh như vậy.

- Là Thái Giang sao?

Suy nghĩ đầu tiên của Đặng Biên là Thái Giang. Bởi vì khi mới đi vào khu rừng để đấu luyện, y đã nhận ra Thái Giang ở trong đội hình bên kia.. Chẳng qua, nếu như là Thái Giang, vì sao đánh ngất xỉu Vương Lực và Hình Nghiệp Căn, rồi không cứu tỉnh hai người. Y không biêt trong này có rất nhiều dã thú và rắn độc sao? Mà để cho đối phương té xỉu như vậy là rất nguy hiểm, chẳng lẽ Thái Giang không biết?

- Hẳn không phải là doanh trưởng Thái. Tôi đã nhìn thấy doanh trưởng Thái một lần. Nếu là y thì nhìn bóng lưng tôi cũng nhận ra.

Hình Nghiệp Căn lập tức nói.

Đặng Biên cúi đầu suy nghĩ, lại không nghĩ ra, ngoại trừ mình và Thái Giang ra, còn có ai lợi hại như vậy?

- Không tốt.

Đặng Biên lập tức phản ứng, các đồng đội khác khẳng định cũng bị đánh ngất xỉu như vậy. Chỉ sợ nếu mình đến muộn, bọn họ sẽ vô tình gặp phải nguy hiểm.

- Lập tức thông báo cho các đồng đội khác, lập tức đi tìm các đồng đội bị ngất xỉu khác. Cho dù chúng ta bị thua, cũng không thể để đồng đội của mình vô duyên vô cớ bị đã thú ăn hết.

Đặng Bình ra lệnh xong, liền có chút tức giận với Thái Giang. Cho dù ngươi có lợi hai đi chăng nữa, nhưng cũng không thể làm như vậy. Mọi người đều là quân nhân, bảo vệ một quốc gia với nhau, có lẽ mấy tháng sau còn muốn đi ra nước ngoài cùng nhau tác chiến, làm vậy có phải là quá đáng không?

- Lập tức nhờ căn cứ định vị vị trí của những đồng đội mất liên lạc. Cho dù là bại lộ cũng phải tìm ra. Chúng ta không thể bỏ mặc đồng đội của mình được.

Đặng Biên nói xong, lập tức ra lệnh cho các đồng đội bên cạnh liên lạc. Sau đó đi khắp nơi tìm. Tuy làm như vậy sẽ để cho đối phương phát hiện, nhưng Đặng Biên không quan tâm.

Đồng thời, bên đội của Thái Giang cũng làm như vậy. Bên y cũng phát hiện ra đồng đội của mình bị đánh ngất xỉu, rồi bị nhét vào giữa rừng cây tùng. Trong lòng y thầm mắng Đặng Biên., rồi ra lệnh cho đồng đôi đi khắp nơi tìm.

Khi song phương đi tìm đồng đội của mình, thì lại phát hiện ra hơn mười người đồng đội tiếp tục bị đánh ngất xỉu. Đặng Biên và Thái Giang trong cơn tức giận, dứt khoát bảo mọi người tập trung lại, sau đó kéo nhau đi tìm.

## 128. Chương 128 (p1): Chuyện Gì Xảy Ra?

Bởi vì song phương đều đang đi tìm đồng đội, nên không kiêng kị sử dụng bộ đàm để xác định vị trí. Đôi bên đều rất nhanh phát hiện ra đối phương. Tuy có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ không có chủ động gây hấn, mà việc của ai người nấy làm.

Trong quá trình tìm tòi, bọn họ cũng phát hiện người hôn mê của đối phương. Lúc này, Đặng Biên và Thái Giang mới phát hiện sự tình có khả năng không đơn giản như mình nghĩ.

Thái Giang chủ động tìm Đặng Biên, hai người đều muốn hỏi tình hình song phương.

- Nói như vậy, không phải là người của các anh làm?

Đặng Biên nghe thấy không phải là người của quân khu Tế Nam làm, trong lòng càng kỳ quái.

- Không phải. Tôi cũng tưởng là anh làm. Thậm chí còn muốn đánh tay đôi với anh. Xem tình hình như vậy, đúng là không phải anh làm.

Thái Giang mặc dù biết khả năng không phải là Đặng Bình làm, nhưng vẫn có tò mò.

- Đương nhiên không phải là tôi làm. Chả nhẽ, trong khu rừng này ngoại trừ hai đội của chúng ta ra, còn có một đội thứ ba? Hoăc là có một người thứ ba?

Đặng Biên phân tích.

- Xem ra khả năng này rất lớn. Không thể là một đội được, hẳn là một người. Tuy nhiên, người kia là ai? Mà lợi hại như vây? Phải biết rằng người của chúng ta toàn là cao thủ tinh anh. Vây mà hắn có thể đánh bất tỉnh nhiều người như vậy, còn không để lại dấu vết nào là đã giao chiến. Nhưng đối phương có vẻ như không có ác ý, chỉ là đánh ngất xỉu người của chúng ta.

Thái Giang gật đầu, đồng ý với phân tích của Đặng Biên.

- Ừ, bên tôi chỉ có Tiểu Thành là mất quần áo và một nửa lương thực ở trong ba lô. Các thứ khác thì vẫn còn

Đặng Biên cũng gật đầu nói.

- Hãn Sư, nên làm gì bây giờ? Chúng ta có nên kết thúc buổi diễn luyện lần này, rồi thông báo cho cấp trên không?

Thái Giang đã rõ sự việc, liền nhìn Đặng Biên, muốn trưng cầu ý kiến của y.

- Tôi cũng không tin chúng ta có nhiều người như vậy không thể bắt được một mình người kia. Tuy người này không giết đồng đội của chúng ta, tôi rất cảm kích hắn. Nhưng hắn lại đánh xỉu người của chúng ta rồi trực tiếp ném tới chỗ không người. Chứng tỏ người này không coi nhân mạng là cái gì. Nếu hiện tại là buổi tối, hoặc là có dã thú gì đó đi ngang qua, người của chúng ta nhất định sẽ có thương vong. Chúng ta là quân nhân, cơn tức này sao có thể nuốt trôi được? Hỗn Giang Long…

Đặng Biên nói đến đây nhìn xem Thái Giang.

- Ý của anh là….

Thái Giang có chút nghi hoặc nhìn Đặng Biên.

- Chúng ta sẽ đấu với hắn một trận. Chúng ta sẽ tâp trung toàn bộ mọi người lại, trừ những người đã bị đánh ngất xỉu thì không cần tham gia. Tôi cũng không tin, bên chúng ta có nhiều đặc chủng tinh anh như vậy, còn toàn là cao thủ tác chiến trong rừng sẽ bại bởi chỉ một người. Mặc kệ người kia là ai, chúng ta cũng phải bắt được hắn.

Đặng Biên không chút do dự nói.

- Tốt, tôi nghe theo lời anh. Về những đồng đội đã bị ngất xỉu kia, tôi đề nghị không nên mang ra ngoài. Vạn nhất lại có thêm đồng đội bị đánh ngất, thì những người này có thể phụ trách cứu trợ.

Thái Giang đồng ý với ý kiến của Đặng Biên

Y cũng rất bất mãn với cái người không coi tính mạng của đồng đội mình ra gì này. Không biết người này có phải là do cấp trên phái tới muốn thử bọn họ hay không. Nhưng cho dù là phái tới khảo nghiệm bọn họ, cũng không cần phải giao tính mạng binh lính cho dã thú a. Y tin rằng Đặng Biên cũng nghĩ tới điểm này, chỉ là không nói ra mà thôi.

Bởi nói ra sẽ không tốt. Vạn nhất đúng là người của cấp trên phái tới, bọn họ còn muốn tập trung bắt hắn lại, phỏng chừng về sau gặp nhau sẽ xấu hổ. Còn không bằng giả vờ như không biêt, hung hăng giáo huấn người này một trận. Cho hắn biết bên mình cũng không phải là dễ đối phó. Thái Giang và Đặng Biên nhìn nhau cười, đều ngầm hiểu ý nhau.

Nhưng quân nhân có sự kiêu ngạo của quân nhân. Bọn họ không muốn những người đã bị đánh ngất xỉu qua tham gia. Nhiều người đánh một người đã không có gì tự hào, lại còn phải mời tới những người vừa bị thất bại, Đặng Biên và Thái Giang đều không muốn.

Những người bên này cũng rất nhanh phân phối thỏa đáng. Bọn họ không dám coi thường địch thủ. Tên kia đánh ngất xỉu nhiều tinh anh như vậy, hẳn là không phải người tầm thường.

Lâm Vân một đường vừa đi vừa đánh, hiện tại trong tay đã có một bản đồ và một cái la bàn. Nhờ hai thứ này mà tốc độ đi đường của hắn nhanh hơn rất nhiều. Những thứ này hắn đều lục được từ trong ba lô của mấy tên lính hắn đánh ngất xỉu kia. Hắn phỏng chừng, khoảng nửa ngày nữa là có thể rời khỏi khu rừng nguyên sinh này.

Cũng không biết có bao nhiêu binh sĩ luyện binh ở đây. Lâm Vân tính toán mình đã đánh ngất xỉu mười mấy người. Vì tận lực tránh gặp những người này, Lâm Vân trèo lên một cây đại thụ, chờ gần một tiếng. Khi xác định bên này không có người mới tiếp tục chạy đi.

Tuy những tên binh sĩ bị mình đánh ngất xỉu kia có thể bị dã thú tập kích, nhưng Lâm Vân không quan tâm. Đã muốn đánh lén mình thì phải nhận hậu quả.

Nhưng Lâm Vân còn chưa đi được xa, thì biết mình đã bỏ qua thời cơ rời đi tốt nhất. Vừa rồi, bốn phía không có người, đột nhiên hiện tại lai có rất nhiều người. Hơn nữa, không phải chỉ là 2,3 người đi chung, mà đều là một đội 7,8 người. Lâm Vân liền minh bạch, những người này hẳn là đã phát hiện ra sự tồn tại của mình, nên mới muốn liên hợp lại bắt mình.

Cười lạnh một tiếng, các ngươi đã muốn chơi, vậy thì ta chơi với các ngươi vậy. Ngoại trừ những ao hồ, sông suối, vì sợ ướt quần áo, còn lại toàn bộ bụi cỏ, khóm gai, trên cây, vân vân đều trở thành chỗ hắn giấu kín. Khi đội viên của hai đội còn chưa phát hiện ra tung tích của Lâm Vân, Lâm Vân đã lại đánh bất tỉnh thêm ba, bốn mươi người.

Thái Giang và Đặng Biên thấy tình hình không đúng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù là nhiều người hơn nữa, cũng phải lăn ra bất tỉnh hết. Đặng Bình dứt khoát tập trung mọi người lại ở một bãi đất trống rồi hô to:

- Tôi không biết anh là ài, nhưng chúng tôi thừa nhân năng lực tác chiến trong rừng của anh hơn chúng tôi. Nhưng anh dám ra đây đấu với tôi một trận không? Nếu như không dám, cứ tiếp tục núp đi.

Lâm Vân nghe xong âm thầm buồn cười, trong lòng tự nhủ, lại còn khích tướng? Ta cần gì phải đi ra đấu với ngươi? Mục đích của ta cũng không phải là đánh nhau với các ngươi. Mà ta chỉ muốn tìm đường di ra ngoài thôi.

- Hãn Sư, người nọ không dám ra, chúng ta đi thôi. Anh nghĩ rằng ai cũng có thể đánh được với anh sao? Ngay cả tôi còn phải tốn sức, đừng nói gì tới người khác. Chúng ta trở về đi, không cần huấn luyện nữa.

Lời nói của Thái Giang mang theo vẻ khinh thường.

- Mặc dù ta biết ngươi nghĩ cái gì, tuy nhiên, để thu thập các ngươi , a cũng không cần tốn quá nhiều thời gian. Ta che mặt lại vì muốn tốt cho các ngươi. Bởi vì không trông thấy mặt ta, ta còn để cho các ngươi sống. Nếu nhìn thấy, toàn bộ các ngươi đều phải chết.

Lâm Vân che mặt, chậm rãi đi tới trước đám bộ đội đặc chủng.

## 129. Chương 128 (p2): Chuyện Gì Xảy Ra?

Nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Lâm Vân, Đặng Bình và Thái Giang liền minh bạch, người này không phải do cấp trên phái tới. Nếu như là cấp trên phái tới, cũng không dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với bọn họ.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy được vẻ kiên định của đối phương. Người này không rõ lai lịch, lại ở khu cấm địa quân sự, nhất định phải bắt hắn.

- Tôi tới trước.

Đặng Bình nói xong, đang muốn đi lên đấu với Lâm Vân.

- Khoan, ta không muốn lãng phí thời gian, toàn bộ các ngươi cùng lên đi. Đỡ mất công đánh từng người một.

Lâm Vân thấy là một nam tử khỏe mạnh nói chuyện, liền khoát tay nói.

Đặng Bình thì vừa tức giận vừa buồn cười. Trong lòng nói, mặc dù mình chỉ là một cái doanh trưởng, nhưng cũng là người nổi danh khắp quân khu Vân Bắc. Không có mấy người có thể chiến thắng mình. Còn đươc mọi người xưng là Hãn Sư. Vậy mà cái tên trước mặt này lại dám khiêu chiến toàn bộ một trăm người ở đây, quả thực là cuồng vọng.

Quần công và đánh lén là hai phạm trù khác nhau. Cho dù năng lực tác chiến của mình có mạnh đi đâu chăng nữa, cũng không dám coi rẻ thiên hạ. Không, không nói người khác, chính là anh chàng 'Hỗn Giang Long' Thái Giang này, nếu đấu với mình cũng là bất phân thắng bại. Muốn nói có người có thể đồng thời chiến thắng y và Thái Giang, có thể là có. Nhưng muốn nói đánh thắng hơn một trăm người, thì người này đúng là điên rồi.

- Không cần, chỉ cần tôi và Hãn Sư là đủ.

Thái Giang bị ngữ khí cuồng vọng của Lâm Vân làm cho tức giận. Y liền dặn dò mọi người vây quanh hắn lại. Vộ luận là hai người thắng hay bại, cũng không thể để cho cái tên không rõ lai lịch này chạy trốn.

Đặng Bình đã đi tới gần Lâm Vân, Thái Giang cũng đi theo bên cạnh. Hai người tạo thành một góc vây quanh Lâm Vân lại, xem ra đã coi Lâm Vân là một đối thủ lợi hại.

Ông một tiếng, Đặng Bình đã đá về hướng thắt lưng của Lâm Vân. Tốc độ ra chân cưc kỳ nhanh và hung ác. Một chân này mà quét trúng, không chết cũng bị trọng thương. Có thể thấy Đặng Bình căn bản không muốn để cho Lâm Vân rời đi.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, rõ ràng cũng sử dụng cước pháp, lại còn ở trước mặt mình đá tới nữa. Không chút do dự, hắn nâng lên chân trái, đá sau mà tới trước, trúng vào chân kia của Đặng Biên. Hét thảm một tiếng, Đặng Bình đã bị đá bay ra ngoài 6m, nằm vật xuống đất, không đứng dây nổi.

Đặng Biên nằm trên mặt đất, một cơn đau dữ dôi truyền tới từ đùi. Trong nội tâm cực kỳ kinh hãi. Y đã luyện đôi chân này được gần hai mươi năm, còn có danh sư chỉ điểm. Có thể nói, về cước pháp, rất ít người lợi hại hơn y. Chính là người này, rõ ràng lúc đá mình bay đi, còn không di chuyển thân hình. Mà chân của mình đá tới trước, chân của hắn đá tới sau, vì sau mình lại bị đá trúng? Người này là ai mà lợi hại như vậy?

Lần này Lâm Vân sử dụng là kình lực. Mặc dù không có ra hết toàn lực, nhưng đã đủ để đá gãy xương chân của Đặng Biên. Một phần cũng là Đặng Biên tung ra một cước không lưu tình chút nào, Lâm Vân cũng không khách khí trả lại cho y. Đây là hắn còn lưu tình, nếu không đã trực tiếp lấy mạng của y.

Một cước, chỉ một cước đã đá bay Đặng Biên xuống mặt đất, không đứng dậy nổi? Thái Giang dừng lại, trong lòng cũng kinh hãi. Trên đời lại có người kinh khủng như vậy, một cước đã khiến Đặng Biên không có sức hoàn thủ. Nhìn những người xung quanh cũng đang trợn mắt há mồm, Thái Giang minh bạch, trừ mình ra, những người khác có khả năng ngay cả chiêu thức cũng không nhìn thấy rõ ràng.

Người này thực nguy hiểm, không biết là cao thủ ở đâu? Thái Giang nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của người che mặt kia, vôi vàng lùi về phía sau. Y biết cho dù mình đi lên cũng có kết qua như vậy. Hắn thích mỉa mai, kệ hắn mỉa mai.

- Mọi người lấy súng ra, bao vây hắn.

Thái Giang không chút do dự ra mệnh lệnh. Người này lợi hại như thế, còn không rõ lai lịch. Nếu có âm mưu gì đó, y quả thực có chút sợ hãi.

Nghe thấy Thái Giang ra lệnh, các đội viên đặc chủng ở bốn phia, đều không do dự rút súng có đạn giả bên trong. Khóe mắt của Lâm Vân co rút lại, lập tức tiến vào đám người.

Lâm Vân liền vận chuyển lực lượng Tinh Vân, khiến khắp nơi là đều là tàn ảnh của hắn. Tất cả súng đều bị đá bay ra ngoài. Mà những khẩu súng bay ra không phải là bay lẻ tẻ mà đều tập trung thành một đống. Thật giống như có người dùng tay sắp xếp lên vậy.

Da đầu của Thái Giang run lên, đây là người sao? Ngoại trừ gần trăm người đã bị Lâm Vân đánh ngất xỉu từ trước, hơn một rtăm người ở đây đều bị Lâm Vân quật ngã xuống đất, súng trong tay đã rời vào cái đống bên cạnh. Thái Giang cũng không thể may mắn trốn thoát, ôm cái chân bị thương ngã xuống, không đứng dậy nổi.

Lâm Vân đi tới chỗ súng chồng chất, ôm toàn bộ số súng mnày vứt xuống vào một cái hồ bên cạnh. Sau đó vỗ vỗ tay, liếc nhìn Thái Giang nằm trên mặt dất nói:

- Đừng chọc giận ta. Lần này ta cho các người một chút giáo huấn, lần sau cũng không chỉ đơn giản như vậy.

Nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất, Thái Giang và Đặng Biên cơ hồ khóc không ra nước mắt. Chỉ muốn lập tức báo cáo cho cấp trên chuyện đã xảy ra. Rõ ràng lại có một người như vậy tồn tại? Đây là loại người sao? ở trong bộ đôi nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa từng thấy ai lợi hại như vậy. Cho dù là top 10 người đứng đầu trong cuôc thi võ thuật giữa các quân khu, phỏng chừng cũng kém xa người này.

….

- Tình huống giống như không đúng. Vì sao tốc độ bỏ mình của hai bên lại nhanh như vây? Mới chưa tới hai ngày, mỗi bên đã tổn thất ba, bốn mươi người? Chẳng lẽ Thái Giang và Đặng Biên tập trung moi người lại quần đấu?

Nói chuyện là vị quân trưởng Miêu kia.

Quân trưởng Từ cũng cau mày, trầm tư không nói. Nhìn qua số liệu xuất hiện trên màn hình, con số bỏ mình giữa hai bên đều là ba bốn mươi người. Hơn nữa, thời gian phát sinh rất ngắn.

Phải biết rằng những đội viên tham gia lần huấn luyện này đều mặc một bộ quân phục có gắn thiết bị điện tử trên đó. Thiết bị điện tử đó sẽ dựa vào năng lực hành động của đội viên để phán đoán xem đội viên đã mất đi hay vẫn còn năng lực tác chiến. Sau đó thì trả về kết quả ghi trên màn hinh.

Nhưng mới ngắn ngủi nửa ngày, số liệu đã gửi về, thông báo có bảy tám mươi người đội viên mất đi năng lực tác chiến. Nếu không phải do độ tin cậy của thiết bị điện tử kia đã được kiêm chứng qua nhiều lần, hơn nữa còn được rất nhiều quốc gia sử dụng, thì mọi người ở đây đều đã hoài nghi thiết bị có vấn đề.

Vị ủy viên của ủy ban quân sự trung ương kia cũng cau mày. Việc diễn luyện như vậy đã diễn ra ở nhiều quân khu, nhưng chưa từng xảy ra tình huống kỳ quái như thế. Chẳng qua, nếu như là quần ẩu, thì ngược lại có khả năng. Nhưng nếu quần ẩu thì cần gì phải mất công tới nơi này huấn luyện phục kích, thà tới chỗ bãi đất trống nào đó đánh nhau cho xong. Tin tưởng những người tham gia lần diễn luyện này cũng biết điều đó. Không có khả năng toàn bộ nóng máu lên rồi xông vào đánh nhau.

Mà tình huống về sau càng khiến cho người ta trợ mắt há mồm. Hãn Sư Đặng Biên rõ ràng cũng bỏ mình. Còn không đợi mọi người đánh giá, số người bị bỏ mình càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ ‘Bỏ mình’.

Vị ủy viên của ủy ban quân sự trung ương kia liền tức giận, vọt dậy nói:

- Chuyện gì xảy ra?

## 130. Chương 129 (p1): Không Hề Sợ Hãi

Đang lúc mọi người khiếp sợ, thì tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên

Quân trưởng Từ nhanh chóng nhấc điện thoại, tất cả mọi người đều nhìn sang quân trưởng Từ. Tiếng điện thoại gọi tới lúc này tuyệt đội không tầm thường. Bởi vì nơi này là một phòng chỉ huy cao tầng, nếu không có tình huống đặc thù, điện thoại sẽ không kêu.

- Tôi là, nói ….Cái gì? Lại có chuyện như vậy…Anh lập tức triệu tập quân đội…Vây quanh rừng rậm Vạn Côn. Tuyệt đối không thể cho ai đi ra ngoài, tôi lập tức chạy tới…

Quân trưởng Từ vẻ mặt nghiêm trọng để điện thoại xuống.

- Từ Lý, đã xảy ra chuyện gì?

Ủy viên quân ủy kia lập tức hỏi.

- Ủy viên Tần, chỗ diễn luyện của quân khu Vân Bắc chúng tôi và quân khu Tế Nam xảy ra vấn đề. Một người bịt mặt không rõ thân phận đột nhiên xâm nhập vào rừng rậm Vạn Côn. Thân thủ của người này rất là lợi hại, rõ ràng có thể đánh bai toàn bộ người của hai bên. Đây chính là hai trăm binh lính tinh anh a. Người này đánh ngã bọn họ, nhưng cũng không có làm ảnh hưởng tới tính mạng của bọn họ. Chỉ có mấy người là bị đánh gẫy xương. Hiện tại người này hẳn còn đang ở trong rừng rậm Vạn Côn.

Vị quân trưởng Từ nói.

Nghe xong những lời này của Từ Lí, chẳng những là ủy viên quân ủy, mà toàn bộ mọi người ở đây đều chấn kinh. Nếu không phải do một quân trưởng nói, phỏng chừng bọn họ còn cho rằng y đang nói chuyên vui đùa. Có người lợi hại như vậy sao? Một người có thể chọi hai trăm người? Người này là ai?

- Chuẩn bị trực thăng, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ.

Nghe thấy có loại người như vậy, vị ủy viên Tần không nhịn được muốn gặp mặt người này. Chính là tổ trưởng Long Tổ cũng không lợi hại như vậy. Có lẽ Nam Thế Hữu có thể làm được như vậy, nhưng Nam Thế Hữu làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này?

Sau khi đánh ngã những tên lính làm Lâm Vân chán ghét này, hắn đang suy nghĩ nên làm như thế nào để đi ra ngoài. Có thể khẳng định những người này đều là người trong quân đội. Phỏng chừng là đang tiến hành diễn luyện đối kháng. Hiện tại lại bị một người không rõ lai lịch như mình đánh bại hết. Mặc dù mình không giết ai, nhưng số lượng bị gãy xương tuyệt đối không ít. Đoán chừng mình vừa đi ra khu rừng này là sẽ có quân đội bao vây.

Ai, việc này cũng đáng phải suy nghĩ đây. Mình chỉ muốn từ chỗ này đi ra ngoài mà thôi, vậy mà đã dẫn tới nhiều phiền toái như vậy. Chả nhẽ lại quay đầu về dãy núi Vân Quý rồi đi ra ngoài? Lâm Vân thật sự không muốn trở về chỗ đó. Đã lang thang ở chỗ đó hai tháng rồi, ở trong núi lâu như vậy, hắn thực sự có chút chán ngấy.

Lâm Vân biết dựa vào thực lực hiện tại của mình, cho dù quân đội ở bên ngoài có nhiều hơn nữa, phỏng chừng cũng không thể ngăn cản được mình. Nhưng Lâm Vân lại không muốn gây thù chuốc oán với quân đội chính phủ. Một là những người này không có làm hại gì tới mình, hai là một khi mình kết thù với quân đội, như vậy cho dù bản lãnh của mình có lợi hại hơn đi chăng nữa, ở nơi này cũng không còn chỗ náu thân. Ngoại trừ chỉ có cách rời đi Hoa quốc. Nhưng Lâm Vân vừa tới quốc gia này đã thích nó rồi, hắn không muốn đi di cư sang nơi khác.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Vân không lấy tính mạng của những người kia. Nhưng hiện tại nên giết tới hay là lùi lại? Suy nghĩ một lát, Lâm Vân quyết định vẫn là tiếp tục đi lên phía trước. Một khi mình lui về, những người này chắc chắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đi tìm mình. Không bằng trực tiếp đối mặt, miễn cho những người này về sau quấy rầy mình tu luyện.

Cũng không tận lực đi tìm con đường bí mật nào đó, Lâm Vân dọc theo con đường ngắn nhất đi ra khu rừng rậm. Hắn cũng bỏ luôn khăn che mặt, bởi che mặt cũng không có ý nghĩa gì. Quả nhiên, Lâm Vân vừa đi ra khu rừng, liền phát hiện có quân đội bao vây bốn phương tám hướng. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, không có gì cố kỵ đi ra ngoài

Bởi vì phía trước có vài người hình như là sĩ quan cấp cao. Lâm Vân có tự tin trước khi quân đội nổ súng, hắn có thể xông vào giữa, chế phục những người sĩ quan này. Không đến vạn nhất, Lâm Vân cũng không muốn đùa giỡn tánh mạng của mình . Những người này dùng súng chỉa vào mình, là vì bọn họ không biết tốc độ của hắn.

Các binh lính dùng súng bao vây Lâm Vân, cũng không khỏi bội phục đảm lược của người này. Chính vì sự dũng cảm của hắn khiến mọi người ở đây không nổ súng. Bọn họ không lo lắng hắn sẽ làm gì, bởi chỉ cần bọn họ đồng loạt bắn một lượt, người này chỉ có con đường chết.

Lâm Vân biết những người này sẽ không nổ súng. Mà dù có nổ súng hắn cũng không sợ. Nếu những người này thực sự muốn giết hắn, đứng ở trước hắn sẽ là toàn bộ súng ống và binh lính, chứ không phải là mấy vị sĩ quan cao cấp.

Ủy viên Tần nhìn thấy Lâm Vân rõ ràng bình tĩnh đi ra, không khỏi tin những lời Từ Lí nói. Người này lại có đảm lượng như vậy, đúng là một chân hán tử. Cho nên ông ta liền từ trong đám người đi ra, đi tới trước mặt của Lâm Vân.

Thấy ủy viên Tần muốn đi tới gần Lâm Vân, hai người cảnh vệ cùng hai vị quân trưởng lập tức nghĩ ngăn cản ủy viên Tần, tuy nhiên lại bị ông ấy khoát tay ngăn lại. Vì vậy bốn người đành phải đi theo ủy viên Tần tới phía trước.

Lâm Vân trông thấy một vị lão nhân hơn sáu mươi tuổi rõ ràng không sợ hãi mình chút nào mà đi tới. Trong nội tâm không khỏi âm thầm tán thưởng. Ông già này là một người không sợ chết. Ông ta không sợ mình đứng trước nhiều họng súng như vậy, làm ra hành động quá kích gì. Mà ngược lại chủ động đi tới về phía mình.

Từ Lí chứng kiến ủy viên Tần đi tới trước mặt người kia, lập tức vung tay lên, toàn bộ binh lính xung quanh đều thu súng về.

Ủy viên Tần đi tới trước người có tóc tai lộn xôn này, nhìn kỹ Lâm Vân một chút. Cảm thấy người thanh niên này có một loại khí chất thoát tục khó nói lên lời .Hắn chỉ cần đứng ở đó, nhưng khí thế của hắn đã hơn cả mình, một vị ủy viên quân ủy. Mà mình thì giống như một người lính quèn vậy. Trong nội tâm rùng mình, liền biết kẻ này không tầm thường.

- Chào cậu, tôi tên là Tần Vô Sơn.

Ủy viên Tần rõ ràng duỗi tay ra đón chào.

- Lâm Vân.

Lâm Vân thấy lão nhân này chủ động muốn nắm tay mình, đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng đưa tay ra nắm lấy. Hắn cũng không muốn lấy một tên giả lừa bịp ông già này, mà trực tiếp nói ra tên thật.

- Chuyện của cậu tôi đã nghe báo cáo qua. Cảm ơn cậu đã hạ thủ lưu tình với các đội viên của chúng tôi. Nếu như cậu không ngại, chúng ta có thể tới trụ sở huấn luyện nói chuyện, như thế nào?

Ủy viên Tần nói xong nhìn Lâm Vân, trên mặt lại lộ vẻ trưng cầu ý kiến.

- Tốt.

Lâm Vân không muốn vừa ra đã phải chém giết bọn họ. Đi cùng bọn họ tới chỗ yên tĩnh nói chuyện cũng không có vấn đề gì. Hiện tại cho dù hắn bị đưa tới chỗ nào đi chăng nữa, cũng có thể ung dung rời đi.

## 131. Chương 129 (p2): Không Hề Sợ Hãi

Tần Vô Sơn sững sờ. Ông ta thật không ngờ Lâm Vân đáp ứng dứt khoát như vậy. Nguyên bản còn tưởng rằng Lâm Vân là một vị ẩn thế cao nhân nào đó. Nếu chỉ mời bình thường là không thể mời đến. Không nghĩ tới, chính là vừa mới hỏi một câu đã mời được Lâm Vân. Trong lòng đương nhiên là cao hứng, vội vàng dẫn Lâm Vân tới một chiếc trực thăng cách đó không xa.

Lâm Vân cảm thấy lão nhân này có chút ý tứ, nói chuyện thẳng thắn , không chút quanh co.

Tần Vô Sơn dẫn theo Lâm Vân đi vào trực thăng, quân trưởng Miêu cũng đi theo vào. Chỉ có Từ Lí là ở lại phía sau, hơn nữa còn ra dấu cho một người cảnh vệ.

Người cảnh vệ này đi đến sau lưng Lâm Vân, đột nhiên giơ tay lên muốn chụp bả vai của Lâm Vân, rõ ràng là một chiêu Ưng Trảo Công. Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra một tia cười lạnh, cơ hồ không cử động gì, chỉ là dùng tay phải của mình, vung ra đằng sau. Mà một trảo kia của người cảnh vệ dễ dàng bị Lâm Vân chộp trong tay.

Lâm Vân dùng sức ở tay, ném ra bên ngoài, người cảnh vệ này lập tức bay cao hơn trượng, rồi ngồi xuống mặt dất, giống như có người ôm y tới rồi đặt ở đây vậy. Sắc mặt của người cảnh vệ trở nên đỏ bừng, mà khóe mắt của Từ Lí nhảy lên, âm thầm run sợ. Lúc này Tần Vô Sơn và quân trưởng Miêu đã đi vào trong trực thăng. Lâm Vân cũng đi theo vào, Từ Li là người cuối cùng.

- Để tôi giới thiệu một chút. Vị này là quân trưởng của quân khu Tế Nam, Miêu Trấn, quân hàm trung tướng. Vị này là quân trưởng quân khu Vân Bắc, Từ Lí, quân hàm trung tướng.

Mấy người vừa an định chỗ ngồi, Tần Vô Sơn liền giới thiệu hai người quân trưởng cho Lâm Vân.

- Hạnh ngộ.

Lâm Vân gật gật đầu.

Tần Vô Sơn trông thấy Lâm Vân rõ ràng lạnh nhạt với hai vị quân trưởng như thế, không khỏi tăng thêm ngờ vực với Lâm Vân. Miêu Trấn và Từ Lí càng không biết Lâm Vân là ai, nên không biết nói gì.

- A, vị này chính là Lâm Vân, Lâm tiên sinh.

Tần Vô Sơn nói ra danh tự của Lâm Vân cho Miêu Trấn và Từ Lí.

- Lâm tiên sinh, kỳ thực lần này ở rừng rậm Vạn Côn, chúng tôi đang huấn luyện bộ đội đặc chủng Long Ảnh. Hiện tại chúng ta sắp đi tới là trụ sở huấn luyện của đội Long Ảnh.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân không có ý nói chuyện, chủ động nói ra địa phướng sắp tới

Lâm Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ không chỉ nói là một trụ sở huấn luyện. Cho dù tới đại bản doanh của quân khu, ta muốn rời đi thì cũng không có ai ngăn cản được.

Trực thăng bay một lúc thì tới một trụ sở huấn luyện quân sự khá lớn. Lâm Vân vừa tới nơi này liền cảm giác một cỗ linh khí tươi mát. Linh khí ở đây rõ ràng còn phong phú hơn linh khí ở dãy núi Vân Quý. Lâm Vân nghĩ thầm, là ai có thể tìm ra nơi này để xây dựng trụ sở huấn luyện vậy nhỉ? Ở dưới khu căn cứ này chắc chắn có một linh mạch nho nhỏ. Chính mình ở trong này tu luyện, hơn nữa có một khối linh thạch trong người, lo gì việc kết tinh.

Phải nghĩ biện pháp gì đó để có thể ở chỗ này. Lúc Lâm Vân còn đang bắt đầu tính kế. Thì Tần Vô Sơn cũng đang suy nghĩ, anh chàng Lâm Vân này rốt cuộc là ai? Nếu như thân thủ của hắn có thể như lời Từ Lí miêu tả, một mình đánh bại hai trăm binh lính tinh anh, như vậy hắn không nên là một người không có danh tiếng gì a?

Tuy nhiên, nhìn đầu tóc lộn xộn của hắn, lại còn bộ y phục lấy từ trên người tay đội viên kia, chẳng lẽ hắn thực sự là cao nhân ẩn thế? Hay là một người đệ tử của một vị cao nhân ẩn thế nào đó? Có khả năng này. Có lẽ bởi vì hắn chưa từng nhập thế, cho nên đối mặt với nhiều súng ống như vậy, hắn không sợ hãi vì hắn không biết sự lợi hại của chúng.

Lâm Vân rất nhanh đã đươc mời tới phòng khách, rồi được tiếp đón trà nước. Lâm Vân đã lâu không có uống trà, hiện tại bưng một chén trà nóng trong tay, lại có chút tưởng niệm cuộc sống trước đây. Lúc này, hai vị quân trưởng cũng đi theo Tần Vô Sơn tới.

Mấy người ngồi xuống, Tần Vô Sơn liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi:

- Lâm tiên sinh, chuyện xảy ra trong khu rừng, tôi đã nghe Từ Lí nói qua. Cậu ấy cũng rất là kính nể với thân thủ của Lâm tiên sinh. Chỉ là hiện tại, những đội viên kia còn chưa trở về, không biết Lâm tiên sinh có thể hay không nói cụ thể tình huống ở đó? Còn có một chuyện chúng tôi khó hiểu, khu rừng Vạn Côn đã bị phong tỏa nghiêm ngặt như vậy, không biết Lâm tiên sinh làm thế nào mà vào được đó.

Từ Lí và Miêu Trấn nghe ủy viên Tần nói vậy, vẻ mặt cũng chờ mong nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân âm thầm cười. Trong lòng tự nhủ, làm người có thực lực vẫn tốt hơn. Nếu mình không có thực lực, phỏng chừng trước mặt mình không phải là một ly trà và cùng bọn họ nói chuyện, mà là một cái gậy. Tuy nhiên, nói đi nói lại, nếu như mình không có thực lực, thì cũng sẽ không xung đột với những người này.

- À, ta là từ dãy núi Vân Quý đi vào khu rừng Vạn Côn. Về phần xung đột, bởi vì ta muốn đi ra rừng rậm Vạn Côn, kết quả là gặp đội viên của các ông. Bởi vì song phương hiểu lầm, ta chỉ đành phải để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút.

Lâm Vân uống một ngụm trà, đơn giản kể lại câu chuyện.

Ba người nghe thấy vậy mới kịp phản ứng. Hóa ra là Lâm Vân từ dãy núi Vân Quý đi vào, khó trách. Tuy nhiên, bọn họ càng thêm khâm phục bổn sự của Lâm Vân. Môt người có thể đi xuyên qua dãy núi Vân Quý, tuyệt đối không phải là người bình thường. Một người như vậy, mới có khả năng đánh bại toàn bộ đội viên của bọn họ.

Ba người nhìn nhau, không ngờ tới câu chuyện lại như vậy. Bất quá, bọn họ càng là hiếu kỳ với thân phận của Lâm Vân. Vì sao hắn muốn đi vào dãy núi Vân Quý? Hắn rốt cuộc là ai?

- Tôi biết mọi người ở đây có chút kỳ quái với thân phận của tôi. Cùng với nguyên nhân vì sao tôi đi vào dãy núi Vân Quý, phỏng chừng cũng là điều mà các ông quan tâm. Về hai vấn đề này, tôi có thể nói cho các ông biết.

Lâm Vân nhìn biểu lộ của ba người này, liền biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì.

Từ Lí cùng Tần Vô Sơn nhìn nhau, lập tức sẽ hiểu người này tuyệt đối không phải là cao nhân ẩn thế gì. Hắn chỉ cần liếc qua mấy người, liền biết suy nghĩ trong lòng bọn họ. Chứng tỏ tâm tư của người này rất cẩn thận. Chỉ là loại người như vậy, vì sao phải tiến vào dãy núi nguyên sinh đó.

- Sở dĩ tôi đi vào dãy núi Vân Quý, là có người muốn truy sát tôi. Đương nhiên, những người này không có quan hệ gì với chính phủ, các ông cứ yên tâm.

Thấy mình vừa nói câu này, mấy người kia đều lộ vẻ hoài nghi, liền giải thích một chút.

Theo lý thuyết, với thân thủ của mình như vậy, còn có người có thể đuổi giết mình, là điều không bình thường chút nào. Nhưng Lâm Vân không cần giải thích nhiều. Bởi vì trươc khi đi vào dãy núi Vân Quý, thân thủ của hắn rất kém cỏi. Mà việc hắn tăng thực lực lên là chuyện sau này.

Nhìn nhìn thần sắc của Lâm Vân, Tần Vô Sơn và hai người cũng biết Lâm Vân không muốn giải thích thêm. Cũng không có hỏi lại, dù sao chỉ cần đi điều tra là ra.

- Vậy không biết Lâm tiên sinh có tính toán gì không?

Từ Lí rất muốn lưu Lâm Vân lại. Bởi y rất yêu thích thân thủ của Lâm Vân. Loại người này nếu lưu lại, thực lực của bộ đội mình sẽ tăng cao như thế nào? Từ Lí nghĩ tới đây, trong lòng liền nóng lên. Nhưng hiên tại, quan trọng nhất là còn chưa biết rõ thân phận của hắn. Điều này làm cho y không dám mời Lâm Vân vào trong bộ đội của y.

- Nếu như Lâm tiên sinh còn chưa có công việc cố định nào, vậy thì quân khu Tế Nam của tôi vô cùng hoan nghênh sự gia nhập của tiên sinh.

Miêu Trấn tràn đầy chờ đợi nói ra, Từ Lí nghe thấy vậy liền đứng lên.

## 132. Chương 130: Rung Động

## 133. Chương 131: Huấn Luyện Viên

- Ông nói ra suy nghĩ của mình trước đi, tôi muốn nghe xem.

Lâm Vân uống một ngụm sữa đậu này, nhìn Tần Vô Sơn nói.

- Là như vậy, quốc gia có một tổ chức gọi là Long Ảnh. Tổ chức này tương đương với bộ đội đặc công Long Tổ của Hoa quốc. Mục đích của đội ngũ, về sau tôi sẽ nói với cậu. Không biết Lâm tiên sinh có hứng thú làm huấn luyện viên của Long Ảnh hay không? Hoặc là trực tiếp gia nhập quân đội của chúng tôi, ra sức vì nước?

Tần Vô Sơn hỏi.

Lâm Vân tự nhủ, quả nhiên là vậy. Đây cũng là cơ hội tốt để mình có cái cớ ở chỗ này tu luyện, mặc dù mình không có hứng thú gì lắm với chức huấn luyện viên kia.

- Có thể, từ nay về sau cứ gọi tôi là Lâm Vân là được rồi. Không cần phải Lâm tiên sinh, nghe không tự nhiên. Kỳ thực, tôi và ông giống nhau, thích nói chuyện thẳng thắn. Về chuyện gia nhập quân đội quốc gia, thì không cần, tôi không có hứng thú gì với quân đội. Còn làm huấn luyện viên thì tôi nguyện ý. Nhưng khi nào tôi muốn đi thì không có bất kỳ ai có thể ngăn cản được tôi. Quân đội không, những thứ khác cũng không.

Lâm Vân không chút do dự trả lời. Nếu không bởi vì trong này có linh khí, không chỉ nói là làm huấn luyện viên, chính là làm tư lệnh quân khu, hắn cũng chả có hứng thú.

Lần này đến phiên Tần Vô Sơn ngây ngẩn cả người. Không ngờ hắn dứt khoát như vậy, nhưng hắn muốn ở lại đây lại không cần đãi ngộ gì, vậy thì hắn có lý do gì cần ở lại? Hơn nữa còn nói không có hứng thú gì với quân đội, quả thực không có chút kiêng kị gì với quân đội quốc gia. Tuy biết hắn là hậu bối của Lâm lão, nhưng thái độ của Lâm Vân đối với quân đội như vậy, ông ta không biết nên nói gì.

- Tốt, vậy tôi sẽ gọi trực tiếp cậu là Lâm Vân. Cậu cũng có thể gọi tôi là lão Tần, hoặc là Tần Vô Sơn. Cậu đã yêu mến tự do, tôi đương nhiên sẽ không nhắc lại chuyện này. Tuy nhiên, tôi sẽ nói cho cậu một ít mục đích của việc tổ kiến Long Ảnh.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đáp ứng làm huấn luyện viên, tuy bên ngoài không tỏ vẻ gì, nhưng bên trong đã rất kích động. Ông ta cũng không trông cậy gì một người như Lâm Vân có thể gia nhập quân đội.

- Liên Hợp Quốc muốn thành lập một hội liên hiệp quân đặc công từ các quốc gia. Hơn nữa còn thành lập một đội quân đặc biệt của quốc tế. Vì tuyển ra người đứng đầu và các quân trưởng, họ quyết định nửa năm sau sẽ tổ chức cuộc thi tuyển chọn.

- Long Ảnh chính vì lần tuyển chọn này mà được thành lập. Nhiêm vụ đầu tiên của Long Ảnh là lấy được thứ tự tốt trong lần thi đấu này.

- Cuộc thi lần này có tổng cộng hai mươi quốc gia tham dự. Năm quốc gia đứng đầu sẽ có nhiệm vụ lãnh đạo liên hiệp. Chủ tịch của liên hiệp và các thống lĩnh quân đội liên hiệp cũng sẽ được chọn từ trong năm quốc gia này. Cho nên Long Ảnh của chúng ta phải đoạt được ít nhất trong top 5 quốc gia đứng đầu.

- Tiếp theo, hiện tại các tổ chức khủng bố trên thế giới quá mức ngang ngược, quốc gia của chúng ta tuy chỉ bị ảnh hưởng nhỏ, nhưng xu thế càng ngày càng mạnh. Mà một nhiệm vụ khác của Long Ảnh chính là tiêu diệt những tổ chức khủng bố này trước khi chúng hình thành lớn mạnh. Không thể để như nước Mỹ được. Tuy nhiên Long Ảnh là do nước ta thành lập, không liên quan gì tới hội liên hiệp cả.

- Còn có một nhiệm vụ có thể có chút hoang đường, ít nhất là tôi cho vậy. Nước Mỹ sở dĩ đưa ra việc thành lập quân đội đặc biệt quốc tế, ngoại trừ là việc giữ gìn và chấp hành những nhiệm vụ đặc biệt của toàn cầu ra, rõ ràng còn có việc phòng ngừa người ngoài hành tinh xâm lấn. Đương nhiên, người Mỹ nói vậy kệ họ, chúng ta không đếm xỉa tới. Người Mỹ họ ăn no rỗi việc không chuyện gì mới suy nghĩ kỳ quái như vậy. Chúng ta chỉ cần nghe qua là được, không cần cho là thật. Nhưng vì không cho các nước khác can thiệp quá nhiều, lần thi đấu này chúng ta phải lọt vào top 5.

- Đứng đầu có lẽ là nước Mỹ. Nhưng nước Mỹ rất ích kỷ. Một khi chúng ta không vào được top 5, quyền nói chuyện của chúng ta sẽ thấp hơn, khiến những hành động về sau của quốc gia sẽ trở nên bất lợi. Cho nên tôi muốn cậu có thể huấn luyện Long Ảnh đạt được vị trí trong top 5 là tốt rồi.

Tần Vô Sơn giải thích xong, nhìn sang Lâm Vân, hy vọng có thể có được câu trả lời thuyết phục của Lâm Vân.

- Đội Long Ảnh này có bao nhiêu người?

Lâm Vân hỏi.

- Trên nguyên tắc, mỗi quốc gia đều chỉ được phái ba mươi sáu người, nhưng số người hậu bị của mỗi quốc gia chắc không ít. Hậu bị của Long Ảnh là một trăm người, mà tham gia cuộc tuyển chọn chỉ có thể là ba mươi sáu người. Cho nên chúng tôi mới tổ chức cuộc thi tuyển chọn giữa các quân khu, để chọn ra chiến sĩ vĩ đại nhất cho Long Ảnh.

Tần Vô Sơn giải thích rõ ràng.

- Tốt, tôi quyết định dạy ba mươi sáu người này, những người còn lại thì mời người khác. Về phần việc tôi mang Long Ảnh đi tham gia thi đấu thì bỏ qua, tôi không có nhiều thời gian như vậy. Có lẽ chỉ trong thời gian ngắn nữa là tôi đi, hiện tại tôi còn có nhiều việc phải làm.

Lâm Vân nói chuyện dứt khoát.

Tuy Tần Vô Sơn rất muốn đem toàn bộ lính đặc công cho Lâm Vân dạy. Cũng muốn Lâm Vân có thể dẫn đầu đội viên đi tham gia thi đấu. Người thanh niên Lâm Vân này tác chiến trong rừng lợi hại như vậy, cơ hội chiến thắng sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng ông ta cũng biết, một khi chọc giận người này, người này liền vỗ tay rời đi, vậy thì cái được không bù cái mất.

- Tốt, quyết định như vậy đi. Không biết cậu có yêu cầu gì không?

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đáp ứng yêu cầu của ông ta, tuy không hoàn mỹ như suy nghĩ của mình, nhưng coi như là đạt được mục đích.

- Yêu cầu của tôi, đối với các ông là rất đơn giản. Thứ nhất, thiêu hủy toàn bộ hồ sơ của tôi. Hai, cho tôi một thân phận khá. Ba, từ hôm nay trở đi không được nói thân phận của tôi cho bất luận kẻ nào, bất luận tổ chức nào. Mà ông chắc cũng hiểu “bất luận” ở đây là ai. Bốn, không can thiệp vào sư tự do của tôi. Còn một điều kiện nhỏ, đó là trong ba ngày, tôi cần một trăm thanh chủy thủ bằng tinh cương để trong hộp gỗ. Hình dáng và cấu tạo của chủy thủ tôi sẽ lập tức vẽ cho ông.

Lâm Vân nói ra yêu cầu của mình.

- Tốt, quyết định như vậy đi.

Tần Vô Sơn đương nhiên đáp ứng những yêu cầu này của Lâm Vân. Cho dù Lâm Vân không yêu cầu tiêu hủy hồ sơ của hắn, ông ta cũng muốn niêm phong nó lại. Về phần không nói cho ai biết, ông ta đã báo cáo cấp trên, bọn họ đã biết rồi, Lâm Vân ra điều kiện sau nên không tính. Mà mời Lâm Vân làm huấn luyện viên chính là ý tứ của quân ủy.

Còn có một chuyện, đó là ông ta không biết nên giấu diếm Lâm lão bên kia thế nào. Đã Lâm Vân chủ động nói ra, ông ta cũng vui vẻ giả vờ hồ đồ. Còn chuyện chủy thủ, Tần Vô Sơn tuy không biết Lâm Vân muốn có để làm gì, nhưng chuyện này rất đơn giản với ông ta.

- Vậy thì ông đi xử lý những chuyện này đi. Năm ngày sau, tôi sẽ tự mình chọn lựa binh lính để huấn luyện. Đến lúc đó thì thông báo cho bọn họ tới sân huấn luyện. Tuy nhiên, ông phải nhắc nhở những binh sĩ bị tôi đánh kia, không cần phải đi khắp nơi nói lung tung.

Lâm Vân cố ý nhắc nhở Tần Vô Sơn, sau đó rất nhanh vẽ ra chiếc chủy thủ, rồi đưa cho Tần Vô Sơn.

Còn chuyện người ngoài hành tinh mà Tần Vô Sơn vừa nói, Lâm Vân đương nhiên biết rõ. Bởi vì chính hắn cũng đâu phải là người Địa Cầu. Nhưng việc nước Mỹ đưa ra nguyên nhân người ngoài hành tinh xâm lấn để thành lập đội quân đặc biệt, thì hắn không cho là đúng

Giống như đại lục Thiên Hồng có khoa kỹ thuật tiến bộ như vậy, nhưng để chế tạo ra một chiếc phi thuyền không gian bay tới Địa Cầu, là không có khả năng. Tuy nói nếu tu luyện tới một mức nhất định có thể phi thăng, nhưng Lâm Vân còn chưa từng nhìn thấy qua. Nhiều nhất chỉ là nghe nói mà thôi. Thậm chí hắn còn hoài nghi tính logic của lời nói này.

Cho nên, nói người hành tinh là có, nhưng bọn họ muốn tới Địa Cầu thì phỏng chừng có chút xa xôi. Có lẽ nước Mỹ chỉ muốn mượn nguyên nhân này là để ngụy trang, nhằm nắm giữ quyền nói chuyện trong liên hiệp quân đặc công.

Lâm Vân cố ý thay đổi một bộ quần áo bình thường, để viên linh thạch đã được gói cẩn thận vào trong túi áo. Do viên linh thạch không lớn, nên cất vào người cũng khó nhìn thấy. Viên linh thạch chính là bảo bối của hắn, một khắc cũng không muốn rời khỏi người.

Lâm Vân liên tục tu luyện ba ngày, tiến bộ rất nhiều. Tinh Hồn đã hoàn toàn vững chắc, nhưng linh khí ở đây không phong phú như hắn tưởng tượng. Cho nên hắn định dành mấy ngày nữa xem xét ở đây cẩn thận. Phải biết rằng hắn lưu lại đây, hoàn toàn là do linh khí.

Một trăm thanh chủy thủ đã đưa cho Lâm Vân từ ngày hôm qua. Lâm Vân sử dụng lực lượng Tinh Vân, luyện chế những thanh chủy thủ này một lần.

Tần Vô Sơn làm việc cũng rất nhanh, trong thời gian năm ngày, các tinh anh từ các quân khu đều đã đi tới trụ sở huấn luyện của Long Ảnh. Những tinh anh này có người đã trải qua huấn luyện đối kháng, có người còn chưa tiến hành. Nhưng bởi vì Lâm Vân xuất hiện, nên đều triệu tập toàn bộ tới. Ngoại trừ những người còn đang bị thương, đến đây là hơn tám trăm người.

Tần Vô Sơn giúp Lâm Vân làm giả một thân phận, là người bình dân, tham gia đội đặc chủng với cái tên cũng là Lâm Vân. Thân phận này một mực sống trong căn cứ huấn luyện của quân khu Vân Bắc, mãi cho đến khi được tuyển làm huấn luyện viên của Long Ảnh.

Hơn tám trăm lính đặc công tập trung ở trụ sở huấn luyện, tạo ra một tầng sát khí.

Lâm Vân đi tới trước mặt những binh sĩ đang xếp hàng này. Ngoại trừ một ít người thuộc quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam đã từng bị Lâm Vân giáo huấn qua, ánh mắt còn tỏ vẻ e ngại. Chứ những người trong quân khu khác đều tỏ vẻ kiêu ngạo bất tuần.

Đừng nói người thanh niên Lâm Vân này xuất hân từ bộ độ đặc công, cũng giống như bọn họ vậy Cho dù Lâm Vân là cao thủ, những lính đặc công này cũng không e ngại hắn.

Bởi bọn ho là tinh anh trong tinh anh, để cho một người còn trẻ như Lâm Vân huấn luyện, đương nhiên là không ai chịu phục.

Lâm Vân nhìn ra được ánh mắt khinh thường của những người lính này, nhưng hắn giả bộ nhưng không thấy.

- Yêu cầu của tôi rất đơn giản, tôi sẽ không dạy nhiều người, ba mươi sáu người là quá đủ. Vì vậy trong số này, tôi sẽ chỉ chọn ba mươi sáu người, những người còn lại từ đâu tới thì về chỗ đó.

## 134. Chương 132: Nhiệm Vụ Đào Thải

Lâm Vân nói tới đây, quét mắt nhìn những binh lính đặc công này, tiếp tục nói:

- Hiện tại tôi muốn tiến hành đào thải. Tôi chỉ mở một cuộc thi đấu duy nhất để tuyển ba mươi sáu người mà thôi. Luật thi đấu rất đơn giản, ở trong rừng rậm Vạn Côn, tôi đã đặt 100 cái hộp gỗ, bên trong những hộp gỗ này đều có một thanh chủy thủ. Những thanh chủy thủ này cũng là lễ vật mà tôi muốn đưa cho mọi người. Nhưng để lấy được những chủy thủ này không phải là dễ dàng. Bởi chỗ cất giấu nó rất bí mật, thậm chí còn có một ít bẫy rập xung quanh.

- Hiện tại mọi người tới rừng rậm Vạn Côn đi, người nào lấy được chủy thủ rồi trở về nơi này trước, liền thành binh lính của tôi. Nhớ kỹ, nếu như có ai tìm được hai thanh chủy thủ trở về, thì thanh dư ra đó vẫn thuộc về người đó. Nếu như có người chết ở trong rừng Vạn Côn, thì là do vận khí của y không tốt. Bắt đầu khởi hành.

Lâm Vân nói xong, chắp tay đằng sau, vẻ mặt bình tĩnh nhìn mấy binh sĩ còn có chút không phục. Còn những binh sĩ thuộc hai quân khu kia đã sớm chạy đi. Những người này biết rõ sự lợi hại của Lâm Vân, nên nằm mơ cũng muốn được tuyển vào một trong ba mươi sáu người người. Vì vậy mà họ không chút do dự liền xông ra ngoài, cho dù hơn người khác một giây cũng tốt.

Những binh lính khác còn do dự có nên đi lấy chút lương khô hay không? Họ lo lắng chuyến đi này không chỉ là ngày một ngày hai. Cái tên huấn luyện viên này đúng là đưa ra một chủ ý vớ vẩn. Nhưng nhìn thấy binh sĩ của quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam đều đã chạy đi, phần lớn binh sĩ cũng chạy theo ra ngoài, chỉ có một số ít binh sĩ lựa chọn đi tới doanh địa mang một ít lương khô theo.

- Chào, tôi là Vương Vĩ, thuộc quân khu Bắc Hải, huynh đệ là người của quân khu Vân Bắc à? Tên gì? Vì sao các anh vừa nghe thấy vị huấn luyện viên Lâm kia ra lệnh, lại tích cực phối hợp như vậy? Có phải vị huấn luyện viên Lâm này rất nổi danh ở Vân Bắc các anh?

Một binh sĩ đặc công thuộc quân khu Bắc Hải đuổi tới một binh sĩ chạy chậm hỏi.

- Tôi là Hạ Lai Tân, huấn luyện viên Lâm đúng là người của quân khu Vân Bắc chúng tôi, nhưng chúng tôi rất ít khi nhìn thấy hắn. Tôi chỉ cho anh biết một việc, nếu như anh có thể được huấn luyện viên Lâm huấn luyện, thì đó là may mắn lớn trong đời anh.

- Tin tưởng tôi đi, huynh đệ.

Hạ Lai Tân nói xong, vội vàng chạy tiếp.

Trong mắt Vương Vĩ lộ ra vẻ kinh ngạc. Sự thực là y cũng nhìn ra chỗ lợi hại của Lâm Vân, hắn đứng đó trông giống như rất bình thường, thậm chí bình thường giống như không có ai đứng ở đó vậy. Vương Vĩ đột nhiên nghĩ tới điều gì, bình thường giống như không có ai đứng ở đó? Vì sao vừa nãy mình không nghĩ tới nhỉ, hóa ra đó là cảm giác, vị huấn luyện viên Lâm kia đứng đó, nhưng y cảm giác không có chỗ sơ hở nào để tấn công hắn.

Vương Vĩ hít sâu một hơi, mặc dù y là một lính đặc công như những người khác, nhưng thân thủ của y tuyệt đối là nhất lưu. Có thể chiến thắng y cơ hồ là không có. Y còn có một thân phận khác chính là người thừa kế của Vương gia, được đưa vào trong quân đội để rèn luyện bản thân. Mà võ công của y chính là công pháp nội gia truyền thừa.

Nhưng thân phận thừa kế này của y đang gặp nguy cơ, nói là đi vào quân đội để rèn luyện, còn không bằng nói là bị trục xuất. Bởi vì gia tộc của y đã chuẩn bị giao thân phận thừa kế của y cho anh con bác của y. Vương gia là một gia tộc lớn, đồng thời là một thế gia cổ võ. Nhưng tới thế hệ này của Vương Vĩ, võ thuật ngày càng xuống dốc. Mà anh họ của Vương Vĩ từ hai năm trước đột nhiên tiến bộ vượt bậc về võ công. Bản lãnh của anh họ y còn vượt cả những người đời trước, đồng thời tu luyện thành công công pháp của Vương gia.

Người huấn luyện viên Lâm Vân này không tầm thường, nghĩ tới đây, Vương Vĩ lập tức tăng tốc độ. Y suy nghĩ nếu như vị Huấn luyện viên Lâm này thực sự không tầm thường, như vậy được hắn dạy dỗ cũng coi như là một kỳ ngộ. Trong lòng càng mong đợi.

Khoảng cách từ trụ sở huấn luyện tới rừng rậm Vạn Côn phải hơn 100km, chạy đến nơi cũng không nhẹ nhàng gì. Tuy đều là lính đặc công tinh anh, nhưng cũng có một số người không nắm giữ được tiết tấu khi chạy, cho nên bị thụt lùi hơn so với các đội viên khác.

Chạy liều mạng nhất là các tinh anh của quân khu Vân Bắc và quân khu Tế Nam. Bọn họ là đám người chạy dẫn đầu. Tuy không biết vì sao người của hai quân khu này lại muốn liều mạng như vậy, nhưng những binh sĩ khôn khéo của các quân khu khác cũng bắt đầu tăng tốc đuổi theo.

Cũng có một bộ phận binh sĩ không nhanh không vội. Bọn họ cho rằng đây chỉ là lần khảo thí thứ nhất mà thôi. Muốn chỉ tuyển ba mươi sáu người người trong số gần ngàn người ở đây, có chút không sự thật. Huống hồ, người chạy tới trước chưa chắc là tìm thấy hộp gỗ trước. Giữ lại thể lực, chờ đợi cuộc thi kế tiếp mới là chính đạo. Làm sao có thể chỉ cần một vòng khảo thí, là có thể tuyển được ba mươi sáu người người trong số ngàn người được.

Bởi vậy, có lẽ vị huấn luyện viên Lâm này chỉ là một lính đặc công bình thường mà thôi, giống như bọn họ vậy. Thậm chí có lẽ vị huấn luyện viên kia là qua quan hệ mới được vào đây làm huấn luyện viên Nếu không phải vì quân khu, vì danh ngạch trong Long Ảnh, bọn họ chả muốn liều mạng như vậy.

Thấy cách thức chọn lựa của Lâm Vân như vậy, vài vị quan quân đứng đầu các khu, đều không cho là đúng. Loại phương thức này chỉ có thể rèn luyện sức chịu đựng và sự may mắn cho binh lính mà thôi. Có tác dụng gì cho việc rèn luyện sự ăn ý giữa các binh lính? Thậm chí, có thể bởi vì một cái hộp gỗ, mà khiến các đồng đội tranh đoạt nhau.

Nhưng bọn họ không dám nói ra những lời này. Những người này dù sao cao nhất cũng chỉ là doanh trưởng, đối mặt với ủy viên quân ủy Tần Vô Sơn, ngay cả hai vị quân trưởng Miêu Trấn và Từ Lí cũng phải tôn kính ông ta. Cho nên bọn họ chỉ đành phải để những nghi vấn này ở trong lòng.

- Ủy viên Tần, cách chọn lựa binh sĩ này của huấn luyện viên Lâm có chút hà khắc a. Môt nơi rộng như rừng rậm Vạn Côn, lại bắt bọn họ đi tìm một cái hộp gỗ nho nhỏ, chả khác nào là tìm kim đáy biển. Huống hồ những đội viên này đều tay không mà đi. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, thì nên ăn nói thế nào. Cho dù là không xảy ra chuyện gì, nhưng đi tới đi lui cũng phải mất vài ngày, không có lương thức thì lấy thức ăn ở đâu mà ăn?

Từ Lí đứng bên cạnh Tần Vô Sơn, có chút nghi kị hỏi.

- Tôi lại cho rằng, những điều kia, Lâm Vân cũng đã lo lắng qua. Chắc hắn muốn những binh lính đặc công này phải nắm chặt thời gian tìm kiếm, không ra lệnh mang theo lương khô có lẽ cũng là một loại thử thách. Nếu là như vậy, tâm tư của hắn thật là cẩn thận.

Miêu Trấn nói.

- Ừ, kỳ thực tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Nhưng Lâm Vân có phải nghĩ như vậy hay không, chúng ta không biết được. Tuy nhiên, việc này không có vấn đề gì, chỉ cần hắn có thể tuyển ra ba mươi sáu người người là được. Nghị kị về thân phận của hắn đã được giải rồi, nhưng hắn vốn là một hoàn khố, vì sao lại có tâm tư cẩn thận và thân thủ lợi hại như vậy? Chuyện này thật khó hiểu. Tuy nhiên, cuộc thi đào thải này có lẽ sẽ xuất hiện rất nhiều đội viên bị thương. Từ Lí, cậu an bài người làm công tác hậu cần đi.

Tuy Lâm Vân đã đáp ứng yêu cầu của Tần Vô Sơn, nhưng trong lòng Tần Vô Sơn vẫn có chút không yên tâm.

- Vâng, bất quá công phu của hắn lợi hại như vậy, cũng có thể lý giải. Dù sao hắn được sinh ra ở một thế gia cổ võ. Chỉ là vấn đề 'Vân Tằm Miên' là còn khó giải thích.

- Tuy nhiên, nếu là người của Lâm gia, cũng không cần lo lắng mục đích của hắn. Nhưng tôi nghĩ Lâm gia cũng là một gia tộc lớn về buôn bán, vì sao lại từ bỏ môt người con cháu thiên tài có thể chế tạo 'Vân Tằm Miên' quý giá kia?

Từ Lí nói tiếp.

Tần Vô Sơn gật gật đầu, trong lòng tự nhủ, nếu thân phận của Lâm Vân có vấn đề, ông ta cũng sẽ không cho hắn đảm nhiệm huấn luyện viên của Long Ảnh.

Sau khi đuổi đi đám binh lính đặc công kia, Lâm Vân liền trực tiếp trở về phòng tu luyện. Nếu như không phải linh khí trong này nhiều hơn bên ngoài, cho dù Tần Vô Sơn là người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng không thể khiến Lâm Vân lưu lại làm huấn luyện viên.

## 135. Chương 133: Lựa Chọn Của Lam Cực

## 136. Chương 134

## 137. Chương 135: Chỉ Dạy Tám Ngày

Nghe Lâm Vân nói vậy, những lính đặc công tinh anh này đều đỏ bừng khuôn mặt vì tức giận. Người này lại dám dõng dạc như vậy. Muốn một mình đấu ba mươi mấy người bọn họ, mà toàn là tinh anh trong quân đội? Ngoại trừ người của quân khu Tế Nam và quân khu Vân Bắc đều cảm thấy bình thường ra, những người còn lại đều không tin tưởng.

Tuy Vương Vĩ cảm thấy Lâm Vân rất lợi hại, nhưng cũng không quá tin tưởng một mình hắn có thể cùng lúc đối kháng với ba mươi mấy người như vậy. Nhưng y lại có chút mong ngóng có thể xem Lâm Vân ra tay với những người này. Y muốn biết mình trả giá có xứng đáng không.

Nam tử to khỏe giận quá thành cười:

- Tốt, tốt Đây là do anh tự tìm chuyện, xảy ra vấn đề gì thì đừng trách chúng ta…

Nói xong, ra hiệu cho các đội viên xung quanh.

- Đừng nói nhảm nhiều, muốn đánh thì nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian đâu.

Lâm Vân dần có chút không nhịn được.

- Lên, là do bản thân hắn thích thế, không phải do chúng ta bảo. Việc này các anh làm chứng…

Nam tử to khỏe nhìn ba mươi mấy người kia một chút. Y thực sự không nhịn được ánh mắt kiêu ngạo của Lâm Vân.

Ba mươi mấy người đội viên này cũng suy nghĩ như nam tử kia, bọn họ đều bất mãn với phương thức tuyển người của Lâm Vân. Cho nên, nghe Hạ Bân nói vậy, liền không chút do dự lao tới, muốn dạy cho Lâm Vân một bài học. Còn chưa từng có vị huấn luyện viên nào dám kiêu ngạo, nói rằng có thể một mình đánh với vài chục đội viên.

Tên nam tử kia liền dẫn đầu lao tới, các đội viên còn lại cũng lao theo sau. Có lẽ ý định của y là đánh ngã Lâm Vân trước, rồi các đội viên khác xông vào tẩn Lâm Vân.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, thực sụ không muốn lãng phí thời gian với bọn họ. Còn không chờ bọn họ tới gần, hắn đã nhảy lên, sử dụng liên hoàn đá. Bóng chân cùng với tiếng gió rít gào, quét tới những đội viên này, mang theo một đám bụi đất.

- Phác, phác…

Trong nháy mắt, ba mươi mấy người , ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có, đã bị đá bay ra 1m. Cái tên nam tử khỏe mạnh tên là Hạ Bân kia thì trực tiếp bay xa 3m, hai cánh tay thì bị trật khớp.

Trước sau chưa tới 10 phút, ba mươi mấy người đều bị đá ngã xuống đất, không đứng dậy nổi. Các đội viên khác thi ngơ ngác nhìn Lâm Vân giống như cây tùng đứng đó, vẻ mặt thản nhiên. Trong nội tâm của bọn họ đều phát lạnh. Gặp qua người lợi hại, ngoại trừ Nam Thế Hữu biểu diễn ở quân khu Yên Kinh ra, còn chưa từng thấy ai lợi hại hơn Lâm Vân.

Toàn bộ đội viên đều hối hận. Rốt cuộc bọn họ biết vì sao đội viên của quân khu Tế Nam và quân khu Vân Bắc lại muốn liều mang như vậy. Có thể làm thủ hạ của một người như huấn luyện viên Lâm, quả thực là một cơ hội lớn.

Hai mắt của Vương Vĩ tỏa sáng, trong lòng đầy rung động. Trả giá lần này của mình thật là làm đúng rồi. Chẳng những mình được hồi báo một thanh chủy thủ cực tốt, còn có thể làm thuộc hạ của một vị huấn luyện viên có bản lĩnh nghịch thiên như thế. Mà dung mạo của mình cũng không bị ảnh hưởng gì cả.

Có lẽ không lâu sau, mình sẽ không còn e ngại người anh họ.

Một ít đội viên vốn không nhiệt tâm tham gia Long Ảnh, lúc này đã hối hận không thôi. Bọn họ biết, có lẽ không lâu sau, thực lực giữa họ và ba mươi sáu người này sẽ có một khoảng chênh lệch cực lớn. Trong số ba mươi sáu người này, có người thậm chí không bằng bọn họ, nhưng có thứ gọi là kỳ ngộ, làm sao nói muốn có là có.

- Tôi sẽ chỉ dậy các cậu trong vòng một tuần, về phần các cậu học được nhiều hay ít, là chuyện của các câu. Cho dù có ai không muốn học, tôi cũng sẽ không đốc thúc người đó học. Sau một tuần, thì tự lãnh ngộ thành quả của mình. Đừng tới làm phiền tôi, tôi rất bận. Một tháng sau, tôi sẽ dành một ngày để giải đáp các thắc mắc của các cậu. Vì vậy trên thực tế, thời gian dạy các cậu chỉ có tám ngày, đây là thời gian tối đa mà thôi có thể rút ra.

- Một điều cuối cùng, những gì tôi dạy cho các cậu, nếu không có lệnh của tôi thì các cậu không được truyền ra ngoài. Một khi bị phát hiện thì tôi sẽ trục xuất các cậu ra khỏi…Gọi là Vân Môn vậy. Tôi sẽ trục xuất các cậu ra khỏi Vân Môn.

Việc này Lâm Vân đã thương lượng qua Tần Vô Sơn, Tần Vô Sơn cũng đồng ý. Lâm Vân sẽ coi những đội viên này như những đệ tử của một môn phái, để cho họ có ý thức bảo vệ công pháp mà họ học và không truyền ra ngoài.

Còn có một nguyên nhân chủ yếu, những gì mình dạy cho bọn họ tuy trong mắt mình không tính là cái gì. Nhưng những thứ đó ở Địa Cầu vẫn được coi là công phu cao cường. Nếu như khắp nơi tuyên truyền cũng có chút thái quá. Lâm Vân không muốn nhìn thấy như vậy. Hắn chỉ dạy vài ngày công phu mà thôi, còn ngộ tính thì tùy thuộc vào mỗi người. Những người này dù sao cũng chỉ là thuộc cấp của mình, mà không phải là đệ tử của mình. Về phần Vân Môn là cái tên mình thuận miệng nói ra.

Nghe Lâm Vân nói vậy, mỗi người đều trợn tròn mắt. Thật không ngờ vị huấn luyện viên lợi hại như vậy chỉ dạy bọn họ có tám ngày. Dù cho là thần tiên cũng không nhất định có thể trong tám ngày dạy môt người thành cao thủ a. Nhưng bài hoc từ việc Hạ Bân dám đối đầu với Lâm Vân, mọi người vẫn còn nhìn trong mắt, nên không dám dị nghị gì.

Đồng thời, moi người đều biết hóa ra huấn luyện viên của mình là một người trong môn phái. Khó trách lợi hại như vậy. Trong lòng đều quyết định, sẽ không truyền những gì mình học ra ngoài. Dù sao mình cũng coi như là đệ tử của môn phái mà Lâm Vân nói, là Vân Môn gì đó.

Nhưng khi Lâm Vân bắt đầu dạy bọn họ, bọn họ mới biết được ý nghĩa của tám ngày này như thế nào. Trong tám ngày này, bọn họ được học những thứ mà chưa bao giờ học như công phu hô hấp nội gia, cước pháp và quyền pháp.

Cho nên những đôi viên này đều rất tích cực, không muốn bỏ qua từng phút từng giây. Đồng thời trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ sự cường đại và sự bác học của huấn luyện viên Lâm này. Thậm chí còn rất là tôn kính. Loại công phu hô hấp và quyền pháp nội gia này, không có bất cứ người nào nguyện ý lấy ra dạy. Nhưng huấn luyện viên Lâm không chút do dự dạy cho bọn họ. Cho nên bọn họ đều rất biết ơn và kính trọng Lâm Vân. Nhưng nếu như bọn họ biết những thứ này chả khác gì đồ bỏ đi trong mắt của Lâm Vân, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Một tuần diễn ra, Lâm Vân đã dạy xong toàn bộ những thứ mình muốn dạy cho bọn họ. Tuy năng lực tiếp thu của mỗi người khác nhau, nhưng không có người nào phát ra thanh âm phàn nàn. Mà đều dụng tâm ghi nhớ những gì Lâm Vân dạy. Dù sao vị huấn luyện viên Lâm chỉ phụ trách dạy tám ngày mà thôi. Không có một người nào, không có một đội viên nào dám buông lỏng tâm tình. Một tuần lễ sau, Lâm Vân đi thẳng tới phòng tu luyện của mình, để cho những đội viên kia tự mình huấn luyện. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy để mỗi ngày dạy bọn họ. Đối với hắn mà nói, tám ngày đã là quá nhiều. Từ lần trước bị người của Lý gia làm bị thương, Lâm Vân luôn muốn nắm chặt thời gian để tu luyện. Sở dĩ đáp ứng Tần Vô Sơn ở trong này làm huấn luyện viên, hoàn toàn bởi vì linh khí. Đương nhiên cũng có một chút muốn vì quân đội của quốc gia cống hiến một ít sức lực.

Tần Vô Sơn và các sĩ quan khác rất kinh ngạc, từ khi Lâm Vân đảm nhiệm làm huấn luyện viên của Long Ảnh , chỉ có vài ngày đầu là hắn dạy cho đội viên, còn về sau đều không thấy bóng dáng hắn đâu cả. Càng làm cho bọn họ há hốc mồm chính là, mặc dù huấn luyện viên không tại, nhưng những đặc công tinh anh này vẫn rất chăm chỉ, còn hơn cả lúc huấn luyện. A, cái này không thể nói là chăm chỉ mà là liều mạng. Tất cả đôi viên đều liều mạng huấn luyện. Không có người muốn đi nghỉ ngơi, cho dù là chớp mắt cũng không có. Ba mươi sáu người này, ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra, toàn bộ dành cho huấn luyện. Thậm chí có đội viên, ngay cả buổi tối thời gian để ngủ cũng bỏ qua.

- Đây là biện pháp gì?

Chẳng những Tần Vô Sơn nghĩ không ra, tất cả mọi người đều nghĩ không ra. Tuy rất muốn biết, nhưng lại rất khó gặp mặt Lâm Vân.

Đã biết khả năng của Lâm Vân, Tần Vô Sơn cũng không cần phải tùy thời quấy rần hắn. Bởi vì ông ta biết, trước mặt Lâm Vân, vô luận là lực lượng chính phủ hay là lực lượng cá nhân, cũng không phải là đối thủ của Lâm Vân.

Tuy linh khí ở nơi này rất không tồi, nhưng Lâm Vân tu luyện càng lâu, càng cảm thấy linh khí mỏng đi rất nhanh. Mà Lâm Vân còn cách cự ly kết thành một sao khá xa xôi, nên hắn vẫn muốn lợi dụng linh khí trong này để củng cố lại Tinh Hồn.

Thời kỳ Tinh Hồn không giống như các thời kỳ khác. Tinh Hồn từ nay về sau sẽ chia làm ba kỳ là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Hiện tại Lâm Vân mới ở giai đoạn sơ kỳ. Nếu muốn kết thành một sao thì phải đợi đến Tinh Hồn hậu kỳ. Tuy Lâm Vân có một viên linh thạch, nhưng hắn cũng không dám dùng, bởi vì nó quá quý giá. Mỗi lần lên cấp một giai đoạn đều cần linh khí tinh khiết và phong phú để hỗ trợ. Linh khí ở đại lục Thiên Hồng rất phong phú, nên khi hắn tu luyện ở đó không cần phải chú ý việc thiếu linh khí hay không. Chỉ là lần trước sau khi hắn hình thần Tinh Vân nhưng vẫn bị thương khó trị hết. Hắn mới kịp phản ứng là do khi mình hình thành Tinh Vân chỉ là nhờ mấy quả Minh Yên, như thế vẫn chưa đủ. Hiện tại mình sắp kết thành một sao, khối linh thạch này vô luận như thế nào cũng phải để dành về sau kết tinh.

## 138. Chương 136: Lại Phát Hiện Ra Linh Thạch

Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, mỗi người trong ba mươi sáu người đội viên của Long Ảnh, đều cảm giác được chỉ môt tháng mà thu hoạch được nhiều hơn mấy năm rất nhiều. Tuy không thể học đươc hết những gì huấn luyện viên Lâm đã dạy, nhưng vẫn thu hoạch được rất lớn.

Lâm Vân cho tới bây giờ đều không có chủ động nhìn qua những đội viên này huấn luyện, thậm chí còn không có lộ mặt ra. Nhưng hắn vẫn làm theo hứa hẹn, để lại một ngày cuối cùng để giải thích những thắc mắc của đội viên. Một ngày nay qua đi, hắn sẽ không quan tâm tới chuyện của họ.

Bởi vì hiện tại Lâm Vân phát hiện việc tu luyện của mình đình trệ không có phát triển. Tuy linh khí ở nơi này phong phú hơn các địa phương khác, nhưng một tháng qua đi mà Lâm Vân vẫn loanh quanh ở Tinh Hồn sơ kỳ, không có dấu hiệu gì thăng cấp. Hơn nữa, linh khí ở nơi này càng ngày càng mỏng manh.Mặc dù rất muốn dùng linh thạch trong tay, nhưng hắn lại có chút không nỡ.

Buổi sáng, khi Lâm Vân đi tới sân huấn luyện, ba mươi sáu người đội viên đã đứng chờ sẵn ở đó. Cả đám đều lặng ngắt như tờ, phi thường tự giác đứng ở vị trí của mình, mỗi người đều lộ ra vẻ tự tin trên mặt.

Lâm Vân gật đầu, trong lòng tự nhủ những đội viên này coi như là tự giác. Không thấy có ai lười biếng, khí chất trên mỗi người rõ ràng mạnh hơn một tháng trước nhiều lắm. Hiện tại thời tiết đã chuyển sang lạnh, nhưng những đội viên này vẫn mặc một bộ quần áo mỏng, nói rõ nội khí bên trong bọn họ đã có trụ cột.

Kích động nhất chính là ba người Vương Vĩ, Lam Cực và Thái Giang. Ba người này có thể nói là ba người luyện tập khắc khổ nhất. Bởi vì báo thù, Lam Cực cơ hồ liều mạng tu luyện. Không có ban ngày hay đêm tối. Y cũng là người cảm kích Lâm Vân sâu nhất. Những thứ mà huấn luyện viên Lâm dạy, chỉ có những người học qua mới biết giá trị của nó. Mặc dụ huấn luyện viên Lâm chỉ dạy có bảy ngày, nhưng như thế đã đủ để y học hết cả đời.

Hiện tại, Lam Cực càng thêm tin tưởng, chỉ cần mình tiếp tục học theo những gì huấn luyện viên Lâm dạy, trong thời gian một năm, mình có thể đi tìm tên kia trả thù. Cho nên đứng ở chỗ này, ánh mắt của Lam Cực hiện lên vẻ tự tin và khát vọng cùng cực, hoàn toàn khác với ánh mát tuyệt vọng từ trước.

Hiện tại, chẳng những trong lòng Lam Cực, mà trong lòng mỗi người đều coi Lâm Vân là thần. Là mục tiêu cao không thể chạm của những người ở đây. Mặc dù biết mình không có khả năng đạt tới độ cao của hắn, nhưng chí ít là có một mục tiêu, và một bộ phương pháp không ngừng tiến tới.

Thái Giang đứng ở nơi đó, mục quang mang theo vẻ vô cùng tôn kính nhìn về Lâm Vân. Buồn cười lúc trước mình còn muốn phân cao thấp với huấn luyện viên Lâm. Bây giờ mới biết, bản lãnh của mình lúc đó, chắc trong mắt huấn luyện viên Lâm, mình chỉ là trẻ con mới học đi mà thôi.

- Tốt, các cậu đã trải qua một tháng rèn luyện, tôi nghĩ một tháng này các câu cũng có không ít điều muốn hỏi. Hiện tại tôi cho các cậu mỗi người mười phút để hỏi. Qua hôm nay, sẽ không còn cơ hội để các cậu hỏi tôi đâu. Cho nên các cậu phải suy nghĩ kỹ rồi hỏi.

Lâm Vân nhìn thoáng qua ba mươi sáu người phía dưới, rất thỏa mãn.

Thời gian một ngày, Lâm Vân giúp mọi người giải đáp nghi vấn. Không ai muốn lãng phí mười phút quý giá này. Người khác đưa ra vấn đề, người kia cũng đứng ở bên cạnh nghe.

Tần Vô Sơn vốn định về Yên Kinh sớm, nhưng bởi vì Lâm Vân ở trong này huấn luyện đội Long Ảnh, cho nên ông ta đều một mực ở lại. Đã qua một tháng rồi, nếu không phải nghe các đội viên khác nói, một tháng sau huấn luyện viên Lâm sẽ dạy thêm bọn họ một ngày, thì ông ta đã không nhịn được đi tìm Lâm Vân.

Tuy nhiên một tháng này, mặc dù Lâm Vân không có xuất hiện, nhưng những đội viên kia, không có người nào là không liều mạng tập luyện. Tuy Tần Vô Sơn không rõ ràng lắm là nguyên nhân gì, nhưng cũng biết những đội viên này nhất định được học những thứ mà họ chưa từng được học. Trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Bởi vì nếu là kiến thức tầm thường, các tinh anh đặc công ở đây liệu có để vào mắt? Có thể để cho những đội viên này tự giác tập luyện mà không có huấn luyện viên thúc dục, nhất định là những kiến thức khó lường.

Tuy không có đến hỏi bọn họ đã học được những gì, nhưng Tần Vô Sơn vẫn là bội phục Lâm Vân. Hắn có thể lấy ra võ thật quý giá để dạy bọn họ, chứng tỏ là hắn thật tâm, chứ không qua loa cho xong.

Lâm Vân trả lời xong vấn đề cuối cùng của một đội viên thì đã qua ba giờ. Hắn đã sớm nhìn thấy Tần Vô Sơn đứng ở một bên, ông ta thấy mình dạy xong, liền đi tới.

- Huấn luyện viên Lâm, không biết có thời gian rảnh không? Cùng tôi ăn một bữa cơm, thuận tiện nói một ít chuyện.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đi tới, liền bước lên phía trước hỏi.

Lâm Vân gật đầu, buổi sáng chưa ăn cơm, hắn cũng có chút đói bụng. Đồng thời hắn cũng muốn lúc ăn cơm chào từ biệt luôn Tần Vô Sơn. Ở chỗ này tu luyện hơn một tháng, linh khí không còn phong phú như trước. Mà hiện tại hắn mới chỉ là củng cố Tinh Hồn sơ kỳ mà thôi. Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ nói là kết tinh, ngay cả tiến vào Tinh Hồn hậu kỳ cũng khó.

Xem ra, lúc trước mình kết thành Tinh Hồn là có chút may mắn. Nếu không phải mình tìm được vài cái linh mạch nhỏ, nếu không phải do đào cái hang mà vô ý phát hiện ra chỗ linh khí thuần khiết có linh thạch, thì việc hình thành Tinh Hồn hay không vẫn còn khó nói.

Tiếp tục sống ở nơi này đã không còn ý nghĩa, vậy thì không bằng đi ra ngoài tìm kỳ ngộ. Thậm chí, hắn còn suy nghĩ có nên quay lại dãy núi Vân Quý. Có lẽ ở nơi đó, hắn có thể tìm được thêm một hai viên linh thạch.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân đã đáp ứng ăn một bữa cơm với ông ta, trong lòng rất cao hứng. Vội vàng dẫn theo Lâm Vân tới chỗ ở của mình. Công tác huấn luyện Long Ảnh lần này, quân ủy rất là coi trọng. Cho nên mới an bài một ủy viên như Tần Vô Sơn đến chuyên môn phụ trách.

Chỗ ở của Tần Vô Sơn cũng không xa hoa như chỗ của Lâm Vân, chỉ là một căn phòng bình thường mà thôi. Lúc đi về phòng của ông ta, mấy người cảnh vệ đã bắt đầu đến căn tin bưng thức ăn tới.

Lâm Vân đánh giá căn phòng này, tuy bài trí bên trong rất bình thường, nhưng lại tràn ngập khí tức của môt quân nhân. Đột nhiên, Lâm Vân sững sờ, hắn rõ ràng cảm nhận được một loại năng lượng nào đó trong căn phòng này. Mà năng lượng này giống hệt với năng lượng phát ra từ linh thạch.

- Linh thach?

Trong ánh mắt của Lâm Vân lộ ra vẻ nóng bỏng. Thật không ngờ, trong căn phòng của Tần Vô Sơn lại có linh thạch. Vì sao ông ta lại có thể có linh thạch? Ông ta lấy được nó từ chỗ nào? Chẳng lẽ ở Địa Cầu cũng có người Tu Chân sao? Khuôn mặt của Lâm Vân trở nên thận trọng, lông mày nhíu lại. Trong lòng thầm nghĩ, nếu nơi này thực sự có người Tu Chân, vậy thì một khi đồ đạc của mình lộ ra thì sẽ có nguy hiểm rất lớn.

Đột nhiên, Lâm Vân cảm giác, việc mình dạy cho những lính đặc công, cùng với việc mình biểu lộ thực lực ở trước mặt ba người Tần Vô Sơn kia, có chút sơ suất.

Trông thấy từ lúc Lâm Vân đi vào phòng của mình, vẫn là cau mày, trầm tư không nói. Tần Vô Sơn hơi ngạc nhiên.

## 139. Chương 137 (p1): Lai Lịch Của Linh Thạch

- Huấn luyện viên Lâm?

Tần Vô Sơn cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vân.

- Ủy viên Tần, tôi có thể xem phòng của ông không?

Lâm Vân nhìn Tần Vô Sơn, dò hỏi.

- Đâu cần phải gọi là ủy viên Tần. Nếu huấn luyện viên Lâm để mắt lão Tần tôi, cứ kêu tôi là lão ca là được. Tôi cũng không khách khí, gọi cậu là Lâm lão đệ, cậu xem được không? Phòng của tôi, cậu cứ nhìn thoải mái. Đến, đây là phòng ngủ của tôi.

Tần Vô Sơn giới thiệu.

- Tốt, vậy tôi cũng không khách khí, gọi ông là Tần lão ca.

Lâm Vân nói xong, trực tiếp đi tới thư phòng của Tần Vô Sơn. Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân không giống như một người tham quan, ngó trước ngó sau, mà trưc tiếp đi tới thư phòng của mình, liền có chút kỳ quái.

Lâm Vân sở dĩ không quanh co, bởi vì đối mặt với loại người như Tần Vô Sơn, cho dù quanh co đến mấy, cuối cũng vẫn là lấy được đồ mình muốn mà thôi, lại còn khiến ông ta hoài nghi, còn không bằng thẳng thắn làm việc.

Quả nhiên, ở trên bàn của Tần Vô Sơn có đặt một viên linh thạch rất nhỏ, chỉ nhỏ như viên sỏi mà thôi. Viên linh thạch trong túi mình còn lớn gấp 5 lần nó. Nhưng Lâm Vân cảm nhận được linh khí trong viên linh thạch này, còn tinh thuần hơn viên linh thạch trong túi mình nhiều lần.

Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, trên Địa Cầu cũng có linh thạch có phẩm chất cao như vậy? Mặc dù hơi hỏ, nhưng đây tuyệt đối là một viên linh thạch có phẩm chất cao.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân chỉ cầm viên đá trên bàn của mình lên, trong lòng rất kinh ngạc. Viên đá này là ông ta lấy được từ mấy ngày trước, nhưng không nhìn ra nó có gì đặc biệt. Bời vì nếu viên đá này quý giá, thì ông ta đã sớm mang về cho cháu của ông ta chơi đùa rồi.

- Tần lão ca, viên đá này, ông lấy được từ đâu?

Lâm Vân cầm viên linh thạch trong tay, nhìn một chút, rồi mở miệng hỏi.

- Chuyện tìm thấy viên đá này cũng rất dài dòng. Viên đá này là do giáo sư Trâu Tiền ở đại học Yên Kinh bảo người đưa tới cho tôi. Nửa tháng trước, Trâu Tiền cùng vài người bạn đi ra nước ngoài. Ông ta có tổng cộng hai viên đá như vậy, tôi cũng không biết ông ta lấy từ đâu, hẳn là ở trong trường kiếm được. Giáo sư Trâu Tiền phát hiện ra viên đá này tích trữ một năng lượng rất là kỳ quái, nhưng ông ta không có cách nào tìm ra loại năng lượng này là năng lượng gì.

- Lần này ông ta đi ngoại quốc là có liên quan tới viên đá. Mà tôi là bạn thân của giáo sư Trâu Tiền, cho nên ông ta mới đưa viên đá cho tôi. Ý là nếu như ông ta còn chưa trở về, thì để cho tôi xử lý viên đá này. Như thế nào? Lâm lão đệ đã từng chứng kiến viên đá này ở đâu rồi à? Tôi xem viên đá này cũng không có chỗ dị thường nào.

Tần Vô Sơn nói xong, vẻ mặt chờ đợi nhìn Lâm Vân.

- Không phải, tôi cũng chưa từng thấy qua viên đá nào như vậy. Mà chỉ thấy viên đá này rất kỳ quái mà thôi. Tôi muốn biết ở đâu có thể kiếm được loại đá như vậy?

Lâm Vân vốn có chút nghi ngờ lai lịch của linh thạch này, nhưng giờ được biết là không phải lấy từ trong tay của người Tu Chân, Lâm Vân mới thở nhẹ một hơi.

Nếu có thể tìm ra nơi xuất hiện viên linh thạch này, hắn sẽ không còn lo lắng cho việc tu luyện về sau nữa.

Tuy lời của Lâm Vân rất xảo diệu, nhưng Tần Vô Sơn vẫn phát hiện ra sự sai biệt trong đó. Hắn nói chưa từng thấy qua viên đá như vậy, nhưng hành động của hắn lại không như vậy. Tần Vô Sơn đương nhiên sẽ không hỏi tiếp, dù sao chưa chắc người ta đã muốn nói.

Lâm Vân cũng đồng dạng nghe ra vấn đề trong câu chuyện của Tần Vô Sơn. Viên linh thạch này tuyệt đối không đơn giản như lời Tần Vô Sơn nói. Nói là quan hệ bằng hữu, nhưng trong đó khẳng định có chính phủ tham dự. Thậm chí Lâm Vân còn hoài nghi, viên đá này là Tần Vô Sơn đặc biệt tìm được ở nơi nào đó.

Hai người đều là người tâm tư tỉ mỉ. Tần Vô Sơn nhìn sắc mặt của Lâm Vân, liền biết động cơ của mình đã bị Lâm Vân đoán ra, không khỏi mặt già đỏ lên. Viên đá này thực ra là Tần Vô Sơn từ Yên Kinh mang tới, cũng muốn cho Lâm Vân nhìn qua. Thật không ngờ ông ta còn chưa lấy ra, Lâm Vân đã phát hiện viên đá này.

Viên đá này cũng xác thực là lấy từ đại học Yên Kinh. Trong một lần làm sạch hồ Vị Danh, thì phát hiện một chiếc hộp gỗ ở đáy hồ. Kỳ quái chính là hộp gỗ này xem ra đã có từ lâu, nhưng không hề bị mục nát gì. Trong chiếc hộp gỗ có để hai viên đá như vậy, cùng với một cái thẻ tre có chữ phồn thể.

Trên thẻ tre có ghi mơ hồ một cái địa chỉ. Tuy rất mơ hồ, nhưng vẫn có thể đoán ra nó nói tới một cái địa chỉ ở gần khu vực sông Amazon. Bởi vì giáo sư Trâu Tiền kiên trì cho rằng viên đá có chứa một loại năng lượng phi thường lớn, trước nay chưa từng có. Cho nên ông ta rất có hứng thú với hai viên đá. Nhưng dù nghiên cứu đã lâu cũng không thể lấy được năng lượng bên trong viên đá.

Kết cấu phân tử của viên đá này quả thực chưa bao giờ thấy.

Sau khi báo cáo cho quốc gia, các lãnh đạo quốc gia cũng phi thường coi trọng. Liền thành lập một tổ nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu đã qua mười năm, cũng không có được thành quả gì. Dần dần moi người bắt đầu hoài nghi việc trong viên đá có năng lượng, nên kế hoạch nghiên cứu bị phá sản.

Nhưng giáo sư Trâu Tiền vẫn kiên trì cho rằng, viên đá chứa đựng một năng lượng tinh thuần vô cùng khủng bố. Cho nên vẫn tiếp tục kiên trì. Lại vài năm trôi qua, giáo sư Trâu Tiền vẫn không có được thành quả gì.

Cho nên ông ta quyết định tự mình đi tới gần khu vực sông Amazon để tìm ra nguồn ngốc của viên đá. Trước khi đi, ông ta đưa viên dá này cho Tần Vô Sơn giữ. Hơn nữa, còn nói cho Tần Vô Sơn biết, tuy không thể lấy ra năng lượng từ trong nó, cũng không biết nó là năng lượng gì. Nhưng mang theo viên đá này trên người rất có lợi cho những người tu luyện công pháp nội gia. Mặc dù chỗ tốt này cực kỳ nhỏ bé, nhưng có còn hơn không.

Tần Vô Sơn nghĩ tới Lâm Vân cũng là cao thủ nội gia, cho nên viên đá khẳng định có công hiệu với hắn. Vì vậy cố ý mang nó từ Yên Kinh tới, chuẩn bị ăn cơm xong thì hỏi Lâm Vân. Ông ta cho rằng nếu Lâm Vân là cao thủ nội gia, nhất định là yêu mến viên đá này.

- Nếu Lâm Vân lão đệ có hứng thú với viên đá này, thì cứ lấy đi. Dù sao để ở chỗ của tôi cũng không có tác dụng gì.

Tần Vô Sơn thấy Lâm Vân có hứng thú với viên đá, liền muốn đưa cho Lâm Vân.

- Vây thì cảm ơn Tần lão ca. Không biết Tần lão ca có thể nói cho tôi biết vị trí cụ thể phát hiện ra viên đá này ở đại học Yên Kinh không?

Lâm Vân thu hồi linh thạch, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, rõ ràng có thể phát hiện linh thạch ở trong sân trường? Vô luận thế nào mình cũng nên tới đó xem.

- Cái này, giáo sư Trâu Tiền chỉ nói phát hiện ở trong sân trường, còn vị trí cụ thể thì ông ta không nói.

Tần Vô Sơn biết ý của Lâm Vân, tranh thủ nói ra. Ông ta không muốn Lâm Vân quấy nhiễu cuộc sống ở đại học Yên Kinh. Lâm Vân đương nhiên cũng nhìn ra ý của Tần Vô Sơn, nhưng không nói ra. Đồng thời hắn càng thêm khẳng định Tần Vô Sơn có phiền toái gì đó muốn nhờ mình hỗ trợ, vì vậy gật đầu nói:

-Tần lão ca, có việc gì cần tôi hỗ trợ, chỉ cần không làm phiền tôi, tôi sẽ giúp.

## 140. Chương 137 (p2): Lai Lịch Của Linh Thạch

- À, thực sự là có một việc muốn nhờ Lâm lão đệ hỗ trợ. Tuy nhiên hiện tại còn chưa cần, một tháng sau hẵng nói.

Sắc mặt của Tần Vô Sơn có chút xấu hổ. Anh chàng Lâm Vân này chẳng những nói thẳng ra tâm tư của ông ta, còn dặn dò mình trước, đừng làm phiền tới hắn. Chính là việc mình cần nhờ hắn kia thực sự có chút phiền toái. Tuy nhiên, cũng may hiện tại còn chưa cần, chỉ cần hắn đáp ứng mình là được.

- Tốt, vậy thì một tháng sau nói tiếp. Mà hiện tại tôi cũng có một chuyện muốn nhờ Tần lão ca giúp, không biết có được không?

Lâm Vân nói xong, cười cười nhìn Tần Vô Sơn, âm thầm nói, một chút tâm tư của ông, tôi nhìn tinh tường.

-….

Tần Vô Sơn không nghĩ tới, yêu cầu của mình còn chưa nói ra, vị huấn luyện viên Lâm này đã báo thù trước, thật đúng là nhanh.

- Không biết Lâm Vân lão đệ muốn tôi hỗ trợ cái gì? Nếu có thể giúp được, tôi đương nhiên sẽ không chối từ.

Tần Vô Sơn có chút xấu hổ nói.

- Tôi muốn tới đại học Yên Kinh một thời gian, còn mong Tần lão ca giúp một việc.

Lâm Vân đương nhiên không do dự nói ra mục đích của mình.

Đã muốn nhờ mình hỗ trợ, mình sẽ không khách khí. Ông nói chỗ tìm ra viên linh thạch ở đại học Yên Kinh,, vậy thì tôi không đi tới đó tìm được à. Cho dù là đại học Yên Kinh cũng chỉ là một cái trường học mà thôi. Chỉ cần mình có một thân phận quang minh chính đại đi vào đó tìm, còn thuận tiện hơn việc lén lút vào dó nhiều lắm.

- Cái này,, nếu huấn luyện viên Lâm rời đi, vậy còn Long Ảnh làm sao bây giờ?

Tần Vô Sơn nghĩ ra một cái lấy cớ, vội vàng nói.

- A, những đôi viên này tôi đã dạy cho bọn họ đầy đủ rồi. Tần lão ca có thể tùy tiện gọi một đội viên của tôi đấu với một đội viên khác thử xem. Tôi vốn định hôm nay là đi, nhưng vì có chút hứng thú với viên đá này, nên quyết định tới đại học Yên Kinh. Như thế cũng tốt cho các ông, tôi tới đại học Yên Kinh thì các công biết tôi ở đâu mà liên lạc. Chứ tôi rời đi nơi khác, các ông cũng khó mà liên lạc được, điện thoại thì tôi chưa bao giờ mang theo.

Lâm Vân nói xong, mang theo vẻ cổ quái nhìn Tần Vô Sơn.

Tần Vô Sơn thầm mắng Lâm Vân đúng là một con cáo già. Nói là không bao giờ mang điên thoại, có ý là hắn đã rời đi thì mình đừng có hòng mà liên lạc được với hắn. Mà đã không liên lạc được, thì việc mình cần nhờ hắn, đương nhiên phải bỏ đấy. Cho nên mình đành phải giúp đỡ hắn làm một cái thân phận đi tới đại học Yên Kinh.

Nghĩ tới đây, Tần Vô Sơn đành phải nói:

- Để tôi suy nghĩ biện pháp.

- Tuy nhiên, Lâm lão đệ à, chuyện của Long Ảnh là rất trọng yếu, bằng không tôi cũng không mặt dày mặt dạn lưu Lâm lão đệ ở chỗ này làm huấn luyện viên. Chỉ là mới dạy bọn họ một tháng mà đã…Làm như vậy có phải có chút qua loa?

Tần Vô Sơn nói thầm trong lòng, chính là một tháng này cũng rất ít khi thấy mặt ngươi ở sân huấn luyện. Ngươi cũng không quá chịu trách nhiệm với chức huấn luyện viên này rồi.

- Tần lão ca, tôi nghĩ thực lực tăng lên mới là đạo lý. Mà cái đó không liên quan gì tới thời gian dài hay ngắn. Nếu như Tần lão ca không tin, có thể tìm một vài đội viên tới thử xem, chẳng phải sẽ biết. Tôi trở về chỗ ở trước, đợi tin tức tốt của Tần lão ca.

Lâm Vân nói xong, liền cầm đi linh thạch, chào từ biệt Tần Vô Sơn. Hắn muốn trở về nhìn xem, viên linh thạch này rốt cuộc có gì khác với viên linh thạch trong túi áo mình.

Nhìn Lâm Vân rời đi, Tần Vô Sơn cũng là rất bất đắc dĩ. Đành phải gọi điện thoại cho Từ Lí, bảo Từ Lí an bài người tới khảo hạch mấy đội viên này của Long Ảnh. Rồi sau đó là gọi điện tới Yên Kinh, nhờ người trợ giúp Lâm Vân, an bài cho hắn một thân phận….

Tần Vô Sơn nhìn ba mươi sáu người đội viên của Long Ảnh trước mặt này. Tuy chỉ huấn luyện ngắn ngủi có một tháng, thậm chí còn hiếm thấy huấn luyện viên Lâm tới sân huấn luyện, nhưng Tần Vô Sơn vẫn nhìn ra sự trầm ổn của họ. Không biết thực lực của bọn họ như thế nào, nhưng ánh mắt của bọn họ có vẻ như tự tin hơn lần trước rất nhiều. Chẳng lẽ cái tay Lâm Vân kia có thể trong vòng vài ngày biến các đội viên này thành tinh anh? Tần Vô Sơn có chút hoài nghi. Lần này quốc gia phi thường coi trọng việc tổ chức đôi Long Ảnh. Thâm chị còn phái một ủy viên như Tần Vô Sơn xuống giám sát việc chọn lựa. Chín quân khu lớn tham gia tỷ thí, là đủ biết sự nghiêm khắc trong việc chọn lựa lần này. Chín quân khu lớn, mỗi quân khu phái ra một trăm đội viên tinh anh, nhưng chỉ tuyển chọn ba mươi sáu người vào Long Ảnh. Nếu không phải đã từng thấy sự lợi hại của Lâm Vân, ông ta đã không dám giao những người này cho Lâm Vân phụ trách huấn luyện.

Nhưng cái tay Lâm Vân kia có vẻ nhưng không tận tâm tận lực làm việc thì phải. Nếu không phải hắn là cháu trái của Lâm lão, bổn sự lại không nhỏ, còn có những đội viên này không ngừng huấn luyện dù cho không có huấn luyện viên ở bên cạnh, thì ông ta đã sớm đi tìm Lâm Vân. Hiện tại vị Lâm Vân lão đệ kia dứt khoát nói hắn đã huấn luyện xong, đương nhiên ông ta càng lo lắng.

Cho nên, cho dù Lâm Vân không nói, ông ta cũng muốn gọi Từ Lí tới để thương lượng việc này. Tuy nhiên khi nhìn thấy ba mươi sáu người đội viên đều lộ ra vẻ trầm ổn, tự tin, Tần Vô Sơn vẫn có chút thỏa mãn. Tuy không biết, Lâm Vân làm sao làm được, nhưng chỉ cần nhìn qua biển hiện của bọn họ đã là không đơn giản.

Lúc này, Lâm Vân cũng đi tới sân huấn luyện. Thoáng chào hỏi Tần Vô Sơn, rồi nhìn sang các đội viên của Long Ảnh. Trong lòng hắn cũng kỳ thực cũng rất hài lòng. Những đội viện này mặc dù là do mình dạy bảo, nhưng nguyên nhân chính cũng là do bọn họ khắc khổ luyện tập mà có thành tích như hiện tại. Có thể thấy, chỉ cần cho một người một mục tiêu và công cụ, sự tự giác và sự vươn lên của người đó vẫn rất là đáng sợ. Lâm Vân nhìn các đội viên rồi nói:

- Tôi làm huấn luyện viên cho các cậu tới hôm nay là kết thúc. Những gì mà tôi đã dạy cho các cậu, tôi tin rằng các cậu đều có chung một nhận thức. Chỉ cần cố gắng, một năm là có chút thành tựu, ba năm thì là do tư chất và kỳ ngộ của mỗi người. Sau này, Thái Giang sẽ làm đội trưởng của các cậu, Lam Cực và Vương Vĩ làm đội phó. Từ nay về sau trong quá trình luyện tập, các cậu có thể thoải mái giúp nhau tham khảo. Hiện tại ủy viên Tần muốn khảo nghiệm thực lực của mọi người. Mọi người đừng để tôi mất mặt.

Mặc dù biết vị huấn luyện viên Lâm này sẽ không còn dạy bọn họ nữa, nhưng bọn họ nghe vậy vẫn có chút không nỡ. Tuy bọn họ tiếp xúc với Lâm Vân không lâu, nhưng những thứ mà bọn họ học được từ Lâm Vân, cho dù học cả đời cũng không hết. Trong lòng bọn họ, Lâm Vân mới đích thực là một vị sư phụ.

- Chúng tôi nhất định không phụ sự vất vả của huấn luyện viên.

Thái Giang và hai người đội phó vừa dứt lời, thì nhìn thấy có một đội đặc công mặc quân phục, do một vị huấn luyện dẫn đầu, rất có khí thế đang chạy tới.

## 141. Chương 138: Khiêu Chiến

## 142. Chương 139: Đại Học Yên Kinh

Chương 139: Đại học Yên Kinh

Hai đội Long Ảnh và Hắc Lang đối kháng, Lâm Vân không có hứng thú đi xem. Nếu ba mươi sáu người đội viên của Long Ảnh này do đích thân mình huấn luyện, mà ngay cả một trăm lính đặc công cũng không thể đánh bại được. Thì Lâm Vân liền ném đống công pháp kia xuống bãi rác. Huống chi Lâm Vân biết, người mạnh nhất trong đội Long Ảnh, khẳng định không phải là Thái Giang. Dựa theo quan sát của hắn, Thái Giang nhiều nhất chỉ đứng thứ tư mà thôi. Mặc dù chưa từng để cho bọn họ đấu với nhau, nhưng Lâm Vân vẫn có thể nhìn ra năng lực của mỗi người. Cao thủ mạnh nhất trong đội nhất định là Lam Cực. Về phần Vương Vĩ, Thái Giang, và một người là Phương Động, Lâm Vân cảm thấy cũng không tệ. Ba người sàn sàn nhau, phải đấu mới biết phân thắng bại.

Trong lúc hai đội đi chiến đấu trong rừng, Lâm Vân đã chào từ biệt Tần Vô Sơn và Từ Lí, rồi đi Yên Kinh. Tần Vô Sơn làm việc rất nhanh, chỉ mất một ngày đã an bài một thân phân mới cho Lâm Vân, là một sinh viên năm ba của ngành y dược thuộc đại học Yên Kinh, mới chuyển từ đại học khác sang.

Mà ở thân phận này, cha mẹ của hắn là một công nhân bình thường làm ở tỉnh Vân Bắc, đã ly di. Lâm Vân thì theo phụ thân rời đi, hai năm trước phụ thân đã qua đời. Trước đó là Lâm Vân học ở đại học y khoa Vân Bắc. Lâm Vân nhìn qua hồ sơ lý lịch của mình, có chút mỉm cười. Lão già Tần Vô Sơn kia cũng thật có biện pháp, trong thời gian ngắn liền làm cho mình một thân phận như vậy. Không biết cha mẹ của thân phận này có thật hay không. Tuy nhiên, Lâm Vân sẽ không để ý. Ngay cả một điểm yêu cầu như vậy, mà ông ta còn làm không xong, thì Lâm Vân sẽ xem thường ông ta. Lâm Vân cảm giác mình ở đại học Yên Kinh chắc sẽ không lâu. Một khi mình tìm được nơi xuất hiện linh thạch, mình sẽ rời đi nơi đó.

Mười giờ sáng lên máy bay, Lâm Vân tới Yên Kinh thì đã một giờ chiều. Trên người có hơn 1000 nguyên và một thẻ ngân hàng, như vậy là đủ dùng.

Đại hoc Yên Kinh nằm trên đường Di Hòa, số 500. Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, đi khoảng 40 phút mới tới đại học Yên Kinh. Lúc tới nơi thì đã là 2 giờ chiều.

Trong sân trường có chút vắng vẻ, đoán chừng do trời đã chuyển lạnh.

- Xin hỏi, cậu là Lâm Vân sao?

Một người sinh viên có chút gầy, cầm một cái ảnh chụp của Lâm Vân đi tới hỏi.

- Đúng vậy, cậu là?

Lâm Vân hơi kinh ngạc nhìn anh chàng sinh viên này.

- A, mình là Lưu Chính Văn, ở lớp 06 thuộc ngành dược, đến đây là đón cậu.

Lưu Chính Văn giới thiệu xong, có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Y được thông tri là tới tiếp đón một người sinh viên mới. Thật không ngờ, người này chỉ mang theo mỗi cái túi. Có lẽ, gia cảnh người sinh viên mới này không được tốt lắm. Nhưng không biết hắn thông qua quan hệ gì mà tới được đại học Yên Kinh học.

- Vây thì cảm ơn cậu, Lưu Chính Văn. Chỗ trọ của mình ở đâu?

Lâm Vân thấy Tần Vô Sơn chu đáo như vậy, cũng có chút cảm động. Nhưng hắn lại không hài lòng với việc lão già kia không nói cho mình vị trí cụ thể nơi tìm thấy linh thạch. Mặc dù mình khẳng định có thể tìm ra, nhưng phải lãng phí một thời gian.

- A, nhà trường đã sắp xếp cho câu một phòng ký túc xá riêng, để mình dẫn cậu đi.

Lâm Viễn Chương có chút nhiệt tình nói.

- Ừ, tốt, vậy thì làm phiền cậu.

- Có gì mà làm phiền. Từ nay về sau chúng ta là bạn học mà. À, mà làm sao cậu có thể chuyển được tới đại học Yên Kinh vậy? Nơi này rất khó dùng quan hệ để vào a.

Lưu Chính Văn kỳ quái bởi vì trường cũ của Lâm Vân chỉ là một trường đại học bình thường, vây mà có thể chuyển tới trường đại học Yên Kinh danh tiếng như vậy.

- À, là vì trong nhà mình có người quen biết với hiệu trưởng trường này, cho nên mới có thể chuyển được trường.

Lâm Vân thuận miệng nói.

- Nhưng không biết tiến độ học hành ở nơi đó có theo kịp ở đây không? Nếu cảm thấy vất vả, cậu cứ nói với mình, mình có thể giúp.

Lâm Viễn Chương có chút lo lắng Lâm Vân từ trường khác chuyển tới, không thể theo kịp tiến độ học tập ở đây.

- Cảm ơn cậu, nhưng mình không cần. Mình tới trường này để cố lấy cái bằng tốt nghiệp mà thôi. Việc học tập cũng không quan trọng lắm.

Lưu Chính Văn thật không biết nói gì cho phải. Trong lòng tự nhủ, cái cậu Lâm Vân này nhìn qua có vẻ như không giống người có tiền, vì sao lại không biết quý trọng cơ hội hiện tại? Bất quá, hai người vừa mới găp mặt, cũng không phải rất quen thuộc, nên cũng chỉ để suy nghĩ này ở trong lòng. Bản thân Lưu Chính Văn là một sinh viên hiếu học, chăm chỉ nên mới tiến được vào đại học Yên Kinh. Bởi vì nhà nghèo nên y càng rõ hơn ai khác, cơ hội đến phải biết nắm bắt.

Hai người vừa đi vừa nói đã tới chỗ ở của Lâm Vân.

Ký túc xá độc thân của trường này có vẻ đã xây dựng từ lâu, nên khá cũ nát, có ba tầng. Xem ra không lâu nữa là muốn dỡ bỏ. Điều này cũng bình thường,, tòa nhà này xây là để cho những người làm việc ở trong trường ở. Mà giáo sư bình thường chắc chắn sẽ không ở chỗ này. Chỗ ở của Lâm Vân là ở phòng trong góc tối trên tầng 3.

Đối với chỗ ở này, Lâm Vân rất thỏa mãn. Bởi vì hắn muốn càng vắng vẻ càng tối. Khi mở cửa, thì ngửi thấy có mùi nấm mốc, xem ra đã lâu không có người ở đây.

Lưu Chính Văn dẫn Lâm Vân tới nơi, lại đưa thời khóa biểu cho Lâm Vân, nói:

- Hôm nay cậu cũng không cần phải tới lớp. Nhưng ngày mai nhất định phải đi. Buổi học đầu tiên của ngày mai là buổi của giáo sư Cổ. Cậu muốn kiếm được cái bằng thì nên tham gia lớp học của ông ấy. Đúng rồi, cậu dùng bằng gì đi vào đây học? Là bằng của đại học Yên Kinh sao?

- Cái này à, trong nhà còn đang tìm quan hệ, mình cũng không biết kết quả thế nào, cứ tới đây học thôi.

Lâm Vân đành phài cười trừ.

- Ừ, à mà phòng này có chút trống trải, cậu có cần mình giúp cậu mua một ít đồ không? Là mấy vật dụng hàng ngày dó.

Lưu Chính Văn nhìn thấy trong phòng không có gì cả, chắc lát nữa, Lâm Vân nhất định sẽ mua.

- Không cần, mính sẽ tự mua về, cậu cứ đi học đi. Sáng mai mình nhất định sẽ không tới muộn. Từ nay về sau còn mong cậu chiếu cố nhiều hơn.

Lâm Vân thấy Lưu Chính Văn nhiệt tâm như vậy, cũng có chút cảm động. Tuy nhiên, hắn tới nơi này không phải là để học hành.

- Vậy à, vậy mình đi trước đây. Ngày mai lúc cậu đến lớp, mình sẽ giới thiệu cho cậu vài người bạn nữa. Học môn nào đều có ghi trên khoa biểu đó.

Lưu Chính Văn nói xong, liền chào từ biệt Lâm Vân.

Lâm Vân đi vào trong phòng, mấy thứ đồ đạc còn chưa cần lắm. Hắn đã mang theo một ít đồ rửa mặt để dùng rồi. Linh khí ở trong này không phải là nhiều, tu luyện cũng không có hiệu quả gì. Buổi tối có sao, có lẽ nên lên sân thượng tu luyện. Còn ban ngày thì thôi.

Sau khi lau dọn sạch sẽ căn phòng, Lâm Vân nhìn ngoài trời thấy còn sớm. Mà từ giữa trưa tới giờ còn chưa có gì lót vào bụng, vẫn là đi ra ngoài ăn một chút, buổi tối thì tính sau.

Lâm Vân di ra sân trường, suy nghĩ tìm một chỗ nào đó ăn cơm, rồi mua một vài vật dụng hàng ngày. Chăn mền đều không có, mà y phục là lúc ở trụ sở huấn luyện nhờ người mua, mặc cũng không vừa người lắm, nên đi mua một bộ mới.

Xung quanh đại học Yên Kinh có đầy đủ các quán ăn vặt. Thậm chí còn có một ít quán bán hàng rong đẩy xe buôn bán ở đó. Hiện tại còn sớm, nhưng bọn họ vẫn tới trước để chiếm chỗ có lợi.

Lâm Vân đi vào một quán cơm nhỏ ở ven đường. Quán nhỏ này chỉ có hơn mười cái bàn lớn, nhưng nhân viên bán hàng rất nhiều. hiện tại còn chưa phải là giờ ăn cơm, nhưng quán nhỏ chỉ có một hai chỗ trống. Chứng tỏ sinh ý của quán ăn này rất tốt, nếu đến giờ ăn, sinh ý lại cái nhiều.

Mà quán ăn này còn chiếm một vị trí khá thuận lợi. Có thể thấy chủ quán ăn này có chút thế lực. Tuy nhiên, mấy cái bàn trong quán này đều dính đầy mỡ bẩn. Lâm Vân cau mày lại, trong lòng tự nhủ, nhiều nhân viên bán hàng như vậy, cho dù là bận rộn, cũng nên quan tâm tới vệ sinh một chút chứ. Vì sao lại để bàn bẩn như vậy?

- Chàng sinh viên này muốn ăn gì? Ăn cơm trộn hay là rau xào thịt?

Lâm Vân vừa mới ngồi xuống, thì có một nữ nhân viên tuổi trung niên rất nhiệt tình tới hỏi.

Lâm Vân nghĩ thầm, chỉ là ăn chút gì đó thôi, quan tâm cái bàn bẩn hay không. Không cần vì một bữa cơm mà đi khắp nơi tìm quán ăn. Cho nên thuận miệng nói:

- Cho cơm trộn cũng được.

Nghe thấy là muốn ăn cơm trộn, nhiệt tình của người bán hàng liền giảm xuống không ít, chỉ là kêu vào bên trong:

- Một đĩa cơm trộn nhé.

Thấy người bán hàng uốn éo cái mông rời đi, lại nhìn cái quần đằng sau của bà ta dính đầy mỡ, Lâm Vân mất hẳn khẩu vị ăn cơm. Không biết quán này làm sao lại có sinh ý tốt như vậy? Thật nghĩ không ra.

Nhìn vào phòng bếp của quán ăn, thấy vài người đầu bếp đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Có thể thấy sinh ý của quán này rất đắt. Lúc này lại có vài người đi vào quán cơm. Bất qua xem ra chỉ có sinh viên là tới đây ăn cơm.

Có một bàn đã có người ăn xong rời đi. Cái bàn này rất nhanh được nhân viên dọn dẹp, đồ ăn trên mặt bàn cũng được dọn đi.

Một đầu bếp đang tưới thức ăn trong cái chảo lớn vào một đĩa cơm. Lâm Vân đoán chừng đây là đĩa của mình. Nghĩ thầm, thôi kệ, người khác đều có thể ăn ở đây, vì sao mình không thể ăn. Chính đang nghĩ như vậy, lại phát hiện người đầu bếp kia đổ thức ăn thừa ban nãy vào trong cái chảo lớn. Một tay vừa đảo thức ăn, một tay vừa ngoáy mũi.

Lâm Vân nhìn thấy vậy, cực kỳ chán ghét. Phỏng chừng mấy tên đầu bếp và nhân viên bưng bê không ngờ lại có người ngồi ở đại sảnh xa như thế, có thể nhìn thấy bọn họ đang làm gì trong bếp. Nhân viên kia quả nhiên bưng đĩa cơm đặt ở trước mặt của Lâm Vân, rồi nói:

- Một đĩa cơm này là 12 nguyên, trả tiền trước.

Pằng một tiếng, Lâm Vân vỗ cái bàn đứng lên.

## 143. Chương 140: Cậu Dám Đánh Lén Cảnh Sát?

- Cậu muốn làm gì?

Người bán hàng thấy Lâm Vân vỗ bàn đứng lên, lập tức trừng mắt hỏi.

- Cơm này ăn không được, tôi trả lại.

Nói xong, Lâm Vân định rời đi.

- Không ăn cũng được, nhưng phải thanh toán đã.

Một tên nam tử to béo đi ra, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Sau khi nói xong thì nhìn nhìn Lâm Vân, liền biết hắn mới tơi nơi này lần đầu, phỏng chừng còn chưa biết sự lợi hại của quán cơm.

- Đừng mong là sẽ ăn chùa.

Nam tử ục ịch nói, giọng điệu rất âm hiểm.

Lúc này, người trong quán cơm đều nhìn sang. Thấy lại có hai người nam tử khỏe mạnh đi tới, đều không khỏi lo lắng cho Lâm Vân.

- Có quán cơm nào nấu ăn như các ngươi không? Đổ thức ăn thừa vào chảo rồi lấy cho người sau ăn? Các ngươi là heo à, nấu đồ ăn còn một tay lau mũi, một tay xới cơm. Nếu không phải ta nhìn thấy đây là một tiệm cơm, ta còn tưởng là một chuồng heo?

Lâm Vân lạnh lùng nhìn người bán hàng nói.

Nghe xong lời này của Lâm Vân, những người đang dùng cơm liền không dám ăn nữa. Lâm Vân nói chán ghét như vậy, ai còn có khẩu vị để ăn tiếp?

Họ đều bỏ chiếc đũa trong tay xuống, thậm chí có người còn muốn rời đi.

Nhìn thấy tình huống như vậy, nam tử ục ịch biến sắc. Việc này nếu truyền ra ngoài, vậy quán ăn của mình cũng đừng mong tiếp tục mở. Cho dù mình có quan hệ sau lưng, nhưng không ai tới dùng cơm thì còn kiếm được cái rắm tiền.

Nam tử ục ịch cũng không ngờ Lâm Vân có thể nhìn thấy chuyện trong phòng bếp, âm thầm suy nghĩ:” Không có khả năng a, dù mình đứng ở đây nhìn cũng chỉ thấy mơ hồ bóng lưng của mấy người đầu bếp. Tuyệt đối không nhìn ra đầu bếp đang làm gì”

Trong đầu lại nghĩ tới, chắc người sinh viên này đoán mò, mới biến sắc nói:

- Ngươi muốn tới gây sự phải không?

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, chẳng muốn quan tâm tới tên béo này, trực tiếp xoay người rời đi.

Nam tử ục ích thấy Lâm Vân rõ ràng cuồng vọng như vậy, liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hai nam tử to khỏe. Trong đó có một tên tiến lên muốn chộp bả vai của Lâm Vân.

Lâm Vân làm sao có thể để cho y chộp trung. Cũng không quay đầu lại, chỉ là tung một cước ra sau, người này ngã xuống đất rồi trượt dài tới cái bàn ở giữa. Rõ ràng không đụng phải khách hàng nào trong quán cơm.

Thấy bên này đánh nhau, những người ăn cơm vội vàng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi. Tên nam tử béo còn chưa kịp phản ứng với thủ đoạn của Lâm Vân, y đã tức giận dùng tay muốn bắt lấy bả vai của Lâm Vân.

Lâm Vân càng không khách khí với người này, đá một cước trúng vào đầu gối của tên béo. Một tiếng cọt kẹt vang lên, chân của tên béo đã bị Lâm Vân đá chặt gãy.

Mà thực khách trong quán cơm đều đi ra ngoài, nhưng không có đi xa, mà vây lại xem náo nhiệt. Quán ăn này nằm ở khu vực khá phồn hoa, cũng là nguyên nhân vì sao sinh ý của quán tốt như vậy. Cho nên mới một lúc, quán ăn đã bị vây kín bởi những người muốn xem náo nhiệt.

Ở Yên Kinh có rất nhiều cảnh sát tuần tra, bên này Lâm Vân vừa mới đá gãy chân của tên béo, thì bên kia xe cảnh sát đã tới.

- Chuyện gì xảy ra?

Từ trong xe đi ra một tên cánh sát tuổi trung niên, thân hình gầy gò, sau lưng là một cảnh sát trẻ tuổi.

- Cảnh sát Lương, người này ăn cơm không trả tiền, còn dám đánh chủ quán và nhân viên của chúng tôi.

Một người nhân viên nữ lập tức đi tới đổi trắng thay đen kể lại.

Lúc người nhân viên nói chuyện. Lâm Vân rõ ràng trông thấy có mấy tên nhân viên cầm vũ khí đang định đi ra từ quán cơm, trông thấy xe cảnh sát, lại lùi về. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh.

- Ngươi đi theo chúng ta về đồn nói chuyện.

Người trung niên nhìn thoáng qua Lâm Vân, lập tức nghiêm khắc nói.

Lâm Vân thấy tay cảnh sát chỉ gọi mỗi mình mình về xét hỏi, liền biết chủ quán cơm có quan hệ với tay cánh sát này. Tuy nhiên, hiện tại mình không thể động thủ với bọn họ được. Dù sao mục đích của mình vẫn chưa hoàn thành, không nên gây chuyện với cảnh sát.

- Đi thôi.

Lâm Vân vẻ mặt không biểu tình gì nhin cảnh sát trung niên., ngữ khí nói chuyện cũng bình thản.

Thấy Lâm Vân không phản kháng, tay cảnh sát có chút thất vọng. Liếc qua tên béo nằm dưới mặt đất, hơi nhẹ gật đầu.

Xe cảnh sát mang theo Lâm Vân, rất nhanh rời đi. Người xung quanh biết chủ quán ăn này có thế lực đằng sau, nên đều lo lắng cho người thanh niên bị bắt đi kia.

- Lâm Vân?

Lưu Chính Văn đang đi với mấy người bạn học. Bởi vì chiều nay không có môn nào, mà y tới phòng của Lâm Vân thì không thấy người, nên muốn đi ra ngoài nhìn xem có phải Lâm Vân đang ở mấy cửa hàng gần trường mua đồ dùng hằng ngày không. Thì vừa vặn trông thấy Lâm Vân bị xe cảnh sát mang đi. Lưu Chính Văn nghe người xung quanh nghị luận, thì biết Lâm Vân đã chọc phiền toái.

Đồn cảnh sát cách trường học không xa, xe cảnh sát đi 10 phút là tới nơi. Tuy chỉ là đồn cảnh sát cấp phường, nhưng khá khang trang.

Nhìn thái độ của cảnh sát trung niên, Lâm Vân liền biết y sẽ giúp tên béo kia hả giận. Quả nhiên, y trực tiếp đưa Lâm Vân tới phòng thẩm vấn mà không cần phải ghi chép gì cả.

Tuy trong lòng rất căm tức, nhưng nếu cảnh sát ở đây còn chưa làm ra quyết định gì, Lâm Vân cũng đành phải chờ đợi. Hiện tại mà trở mặt, ở Yên Kinh mình lại không có người quen, chống đối cảnh sát chỉ khiến mình có chỗ hỏng không có chỗ lợi.

Đang lúc Lâm Vân bắt đầu không còn kiên nhẫn, thì có hai cánh sát đi vào. Trong đó một người chính là cảnh sát trung niên, mà được tên béo gọi là cảnh sát Lương. Còn người kia là một tay cánh sát trẻ.

- Kể lại quá trình và nguyên nhân vì sao cậu vô cớ ẩu đả chủ quán cơm và nhân viên ở đó. Chúng tôi sẽ ghi lại, sau đó cậu có thể rời đi.

Ngữ khí của tay cảnh sát trung niên rất ôn hòa, sau khi nói xong liền hướng về phía cảnh sát trẻ tuổi, gật đầu.

Lâm Vân nghe thấy vậy liền biết tên hỗn đản này muốn có cớ để thu thập mình. Tuy nhiên hắn lại không để ở trong lòng, chỉ đơn giản nói:

- Tôi chỉ phòng vệ mà thôi. Quán cơm kia đem thức ăn thừa cho khách ăn, lại còn động thủ trước, anh nói xem, tôi có nên đánh trả bọn họ không?

Tay cảnh sát Lương thấy Lâm Vân rõ ràng không kiêu ngạo, cũng không hèn mọn trả lời câu hỏi của y, không khỏi nhăn lông mày lại. Trong lòng y nghĩ, người này lúc đi tới đồn cảnh sát có vẻ rất phối hợp, mình còn tưởng là một kể sợ phiền phức. Vì sao bây giờ nói chuyện lại hùng hổ thế. Chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi?

- Lương Tổ, anh xem?

Cảnh sát trẻ tuổi phỏng chừng cũng biết ý của tay cảnh sát trung niên, nên không biết phải ghi chép thế nào.

- Không phải nói dối, cứ thành thật khai thì báo cậu sẽ được thả ra sớm thôi. Tiểu Lý, cậu ghi chép những lời hắn nói, coi như là khẩu cung.

Tay cảnh sát trung niên không còn nói chuyện ôn hòa nữa, mà chuyển sang nghiêm khắc.

- Tôi nghĩ các anh chỉ là ghi chép lời tôi kể, chứ không phải thẩm vấn tôi. Chẳng nhẽ các anh nhớ lầm rồi sao?

Lâm Vân lạnh lùng nói.

- Hừ, xem ra cậu còn chưa rõ tình hình của mình thì phải. Nếu cậu đã không chịu phối hợp, vậy thì…Tiểu Lý, trói hắn lại.

Cảnh sát Lương đột nhiên quát lớn, ánh mắt đầy vẻ nghiêm khắc.

- Cái này, tổ trưởng Lương.

Cảnh sát trẻ tuổi họ Lý có vẻ khó khăn nhìn cảnh sát Lương.

- Cậu cứ trói hắn đi, chuyện khác do tôi phụ trách.

Tay cảnh sát Lương vốn tưởng Lâm Vân chỉ là một tên sợ phiền phức, không ngờ hiện tại thái độ của Lâm Vân lại chuyển biến như vậy, khiến y rất là tức giận.

Tay cảnh sát họ Lý đành phải cầm lấy còng số tám đi về hướng Lâm Vân nói:

- Vươn tay của câu ra, tôi sẽ không trói cậu lâu đâu. Chỉ cần tổ trưởng Lương hỏi xong, có thể mở ra.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng nói:

- Ngươi nào tới nơi này ghi chép cũng phải trói lại sao?

- …

Tay cảnh sát Lý nghẹn lời.

- Để tôi.

Tay cảnh sát Lương thấy Tiểu Lý sợ phiền phức, liền trực tiếp muốn bắt lấy tay của Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân đã tránh đi.

- Cậu dám tránh cánh sát?

Tay cảnh sát Lương cũng không để ý, mà cầm lấy cái côn sắt đập tới.

Lâm Vân càng không khách khí, ngươi đã có chủ tâm bới móc, vậy thì đừng trách ta nhẫn tâm. Vung tay lên nắm lấy côn sắt, tay cảnh sát còn chưa phản ứng, Lâm Vân lại một cước đá bay tay cảnh sát trung niên văng đi ba mét, đập vào tường rồi trượt xuống.

Sắc mắt của tay cảnh sát Lương trở nên trắng bệch, ngón tay chỉ về phía Lâm Vân, nói năng lộn xộn:

- Cậu, cậu dám đánh lén cảnh sát.

- A, như vậy được gọi là đánh lén cảnh sát à?

Nói xong, Lâm Vân đi tới phía trước, lại dùng bàn chân dẵm lên mặt của tay cảnh sát Lương, hơi dùng sức, máu từ trong miệng y liền chảy ra.

Lâm Vân lại thêm một cước dẫm nát cổ tay vốn bất động của tay cảnh sát Lương. Cuối cùng là một cước đá văng tên cảnh sát này tới một góc tường khác. Sau đó lạnh lùng nhìn y nói:

- Cái này có phải cũng gọi là đánh lén cảnh sát?

Tay cảnh sát Lương bị Lâm Vân giẫ mđứt cổ tay, hiện tại đã không phải dùng ánh mắt tức giận nhìn Lâm Vân, mà là một ánh mắt sợ hãi. Trong lòng phát lạnh, muốn nói vài câu tỏ vẻ hối hận, nhưng rõ ràng lời tới bên miệng, lại không dám nói ra.

Tiểu Lý lúc này mới kịp phản ứng, khuôn mặt có chút sợ hãi nhìn Lâm Vân. Rõ ràng không biết làm thế nào cho phải. Y mới tốt nghiệp trường cảnh sát có mấy tháng, đến nơi này đi làm cũng không quá nửa năm, làm gì đã gặp những chuyện như vậy. Lại có người dám đánh ngã tổ trưởng cánh sát ở trong đồn, còn đánh không nhẹ. Y không dám nhìn Lâm Vân nữa, mà tranh thủ thời gian dùng bộ đàm gọi cho người khác.

- Cậu tên là tiểu Lý phải không, hy vọng từ nay về sau cậu không sẽ trở thành như tên cặn bã nằm góc tường này.

Lâm Vân nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi. Tuy hắn sợ phiền toái, nhưng không có nghĩa là sợ một người hoặc bất kỳ một thế lực nào. Nếu bọn họ dám chủ động chọc vào hắn, hắn sẽ không buông tha.

Tuy nhiên, Lâm Vân vừa mới xoay người, đã có rất nhiều cảnh sát chạy tới. Có người thậm chí còn cầm súng, trong nháy mắt, phòng thẩm vấn đã bị vây kín.

## 144. Chương 141(p1): Người Quen Ở Đại Học Yên Kinh

## 145. Chương 141(p2): Người Quen Ở Đại Học Yên Kinh

## 146. Chương 142: Đơn Thuốc Dân Gian

Chương 142: Đơn thuốc dân gian

- Hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới, là sinh viên vừa từ Vân Bắc chuyển tới. Mọi người nhiệt liệt hoan nghênh. Lâm Vân, cậu giới thiệu bản thân cho mọi người đi.

Lưu Chính Văn và Lâm Vân đi vào phòng học, Lâm Viễn Chương liền đứng lên bục giảng nói.

Nghe Lưu Chính Văn nói xong, các bạn học phía dưới bắt đầu vỗ tay, Lâm Vân đi lên bục giảng, đơn giản giới thiêu:

- Mình là Lâm Vân, mới từ đại học y Vân Bắc chuyển tới đây, từ nay về sau còn mong moi người chiếu cố nhiều hơn. Cảm ơn.

- Lâm Vân, cậu tìm chỗ ngồi ngồi đi. Lúc giáo viên tới mình sẽ giúp cậu nói. Môn giới thiệu về phương thuốc dân gian của giáo sư Cổ chỉ có lớp chúng ta học, là môn ngoài lề. Nhưng giáo sư Cổ làm người rất lạc hậu, mỗi lần lên lớp đều phải điểm danh. Cho nên môn này tuy không quan trọng, nhưng mỗi lần giáo sư Cổ lên lớp dạy, là mọi người đều phải tới đầy đủ.

Lâm Viễn Chương nói kỹ càng tính tình của giáo sư Cổ cho Lâm Vân.

- Ừ, mình biết rồi.

Lâm Vân thấy chỗ trống trong lớp rất nhiều, liền trực tiếp đi tới hàng cuối tìm vị trí ngồi xuống.

- Chào cậu, mình là Phương Tường, cậu là học sinh chuyển trường thật sao? Có thể chuyển tới đại học Yên Kinh, cậu thực sự là lợi hại. Tuy nhiên, phải nói cho cậu biết, giáo sư Cổ rất hay hỏi bài mọi người, cậu phải cẩn thận một chút. Cũng may thầy ấy hay gọi những người ở đầu danh sách. Nên cậu không cần lo lắng.

Lâm Vân vừa ngồi xuống, thì có một bạn học quay đầu giơ ngón tay cái tỏ vẻ khen ngợi Lâm Vân chuyển được tới nơi này.

- Phương Tường, giáo sư Cổ tới rồi, có gì thì tí nói.

Lưu Chính Văn thấy Phương Tường còn đang nói chuyện với Lâm Vân, liền nhăc nhở. Y không muốn ngay ngày đầu tiên Lâm Vân tới lớp, đã bị giáo sư Cổ chú ý.

- Biết rồi, lớp trưởng.

Phương Tường nói như vậy, Lâm Vân liền biết, nguyên lai Lưu Chính Văn là lớp trưởng của lớp này.

Phương Tường vừa dứt lời, cửa lớp đi vào một lão nhân tuổi chừng sáu mươi tới bảy mươi. Lão nhân đi lên bục giảng, theo thường lệ lấy ra sổ điểm danh để điểm danh. Lớp học rất là im lặng, thỉnh thoảng vang lên tiếng người nói có mặt.

Tuy Lâm Vân chưa từng học đại học ở thế giới này, nhưng cũng biết rất ít giáo viên điểm danh khi vào lớp. Thật không ngờ vị giáo sư này lại quan trọng vấn đề đó như vậy.

Điểm danh kết thúc, rõ ràng không có tên của Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết tên của mình còn chưa có điền thêm vào danh sách sinh viên. Sổ điểm danh này hẳn là chưa đổi.

Trong lòng nói, sổ điểm danh chưa có tên mình, vậy thì nếu vị giáo sư Cổ này muốn hỏi bài, cũng không hỏi tớ mình. Lúc này, giáo sư Cổ đã bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng day cho các sinh viên ở dưới một phương thuốc dân gian chữa bệnh đau đầu do thiếu máu.

Lâm Vân đại khái nghe ra một chút. Phương thuốc này không thể nói không có đạo lý, nhưng đều là một ít dược liệu ăn không chết người như Xuyên Ngôn, Bạch Chỉ, Khương Hoạt, Đương Binh. Nhưng muốn nói nó có hiệu quả, thì Lâm Vân không cho là đúng. Phương thuốc này muốn chữa bệnh đau đầu, điều kiện trước tiên là bệnh đau đầu còn chưa nghiêm trọng thì có chút hiệu quả. Nhưng đối với bệnh nhân có bệnh đau đầu kinh niên, hầu như nó không có hiệu quả gì.

Vốn đã nhàm chán, lão nhân này lại nói toàn những thứ đần độn vô vị. Ngồi học ở chỗ này, thât đúng là dày vò. Nghĩ tới tối hôm qua còn chưa được ngủ ngon, Lâm Vân liền nằm xuống mặt bàn ngủ. Cũng may Phương Tường có vóc dáng tương đối cao, Lâm Vân nằm xuống bàn càng không có ai chú ý. Mà có chú ý cũng không chú ý đến.

Chương trình dạy học của giáo sư Cổ phải nói là ru ngủ mọi người. Nhưng cũng may giáo sư Cổ rốt cuộc đã nói xong tri thức lý luận của phương thuốc này, bắt đầu chuyển sang hỏi vấn đề.

- Viên Hà, chị nói cho tôi cái nhìn và quan điểm của chị về phương thuốc này.

Giáo sư Cổ gọi tên một nữ sinh.

Nữ sinh này chắc ở đầu danh sách, Lâm Vân giương mắt lên nhìn, lập tức nhận ra nữ sinh tên Viên Hà chính là cô gái tối hôm qua bị bạn trai vuốt ve còn kêu lạnh. Khéo miệng lộ ra vẻ mỉm cười, trong lòng tự nhủ, cô gái này đều dùng thời gian của mình vào chuyện yêu đương, đoán chừng việc học hành cũng không khá khẩm gì lắm. Đương nhiên, hắn sẽ không quan tâm loại chuyện này, lại tiếp tục nằm xuống bàn ngủ.

Viên Hà chính đang ấp a ấp úng không trả lời được, mắt thấy sắp bị trừ điểm, trong lòng sốt ruột. Đột nhiên trông thấy khóe miệng lộ vẻ cười cười của Lâm Vân. Vốn hôm nay, Lâm Vân mới tới, nàng đã nhận ra hắn, chính là người mình thấy tối hôm qua. Trong nội tâm vừa xấu hổ vừa không có ý tứ. Dù sao tối hôm qua hắn đã nhìn thấy việc mình và bạn trai làm.

Thật không ngờ người này rõ ràng học cùng một lớp với mình. Hiện tại nhìn hắn lại cười nhạo mình như vậy, còn nằm xuống bàn ngủ. Trong lòng thẹn quá hóa giận, lập tức mách:

- Giáo sư Cổ, trong lúc thầy dạy, em thấy bạn kia đều đang ngủ.

Nói xong chỉ vào Lâm Vân.

Cả lớp đều nhìn chằm chằm vào Viên Hà. Bọn họ đều hơi tức giận, không chỉ nói Lâm Vân vừa mới tới, chính là có ban học mâu thuẫn với ngươi, ngươi cũng không thể mách lẻo như vậy chứ. Cô bạn Viên Hà làm người tuy có chút cay nghiệt, nhưng không thấy hay hớt lẻo. Chẳng lẽ, cô ta có hận thù gì với Lâm Vân?

Thấy cả lớp đều nhìn mình, Viên Hà có chút chột dạ.

Quả nhiên giáo sư Cổ bị Viên Hà thành công dời đi sự chú ý. Đôi mắt đeo kính dày đặc nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, đã ngồi thẳng. Lại còn có học sinh dám ngủ trong lớp học. Loại học sinh như vậy không thể tha thứ.

- Câu đứng lên, đi tới đây.

Giáo sư Cổ nghiêm khắc nói. Lâm Vân thì nghĩ, cái này cũng là đi học sao? Cứ tí lại trả lời vấn đề, lại còn muốn lên bục giảng đứng nữa. Thật là hết chỗ nói. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn đi lên bục giảng, một lão ngoan đồng như vậy, chấp ông ta làm gì.

- Từ nay về sau nên mặc thêm nhiều quần áo, bằng không cậu sẽ bị lạnh đấy.

Lâm Vân đi qua Viên Hà, nói một câu mà không ai giải thích được. Lâm Vân không phải là người cay nghiệt gì, nhưng nữ nhân này rõ ràng dám trêu trọc mình, trong khi mình không làm gì cô ta. Nên không nhịn được nói câu đó.

- Cậu..

Viên Hà tức giận tới mặt đỏ bừng, nhưng không nói được ra lời.

Các bạn học nghe thấy vậy đều có chút kỳ quái. Cái gì là mặc thêm quần áo, chẳng lẽ anh chàng Lâm Vân mới tới này có quan gì đó với Viên Hà?

- Cậu tên là gì?

Lâm Vân đi lên bục giảng, tâm tình của giáo sư Cổ mới ổn định chút.

- Lâm Vân.

Giáo sư Cổ lật sổ điểm danh nhìn, lật nửa ngày mới nói:

- Vì sao trên danh sách không có tên của cậu?

- Hôm nay em mới đi học.

- Cái gì? Mới ngày đầu tiên mà cậu đã nằm ngủ như vậy? Cậu, cậu, đại học Yên Kinh có học sinh bại hoại như vậy, đúng là sự sỉ nhục của đại học Yên Kinh. Câu không cần lấy điểm của môn này nữa, cũng đừng mong lấy được chứng chỉ. Tôi sẽ không để cho cậu tự tung tự tác đâu.

Giáo sư Cổ càng nói càng tức giận.

- A, em biết rồi, còn có chuyện gì không, giáo sư Cổ? Nếu không em trở về chỗ ngồi đây.

Lâm Vân âm thầm buồn cười, dùng điểm và chứng chỉ uy hiếp mình? Quả thực là cầm chai dầu uy hiếp ngọn lửa vậy.

- Đứng lại, chẳng lẽ câu không lo lắng cậu không lấy được chứng chỉ sao?

Giáo sư Cổ thấy chiêu bài uy hiếp thường dùng của mình, lại không có tác dụng gì với Lâm Vân, rất kỳ quái hỏi.

- Giáo sư Cổ.

Lâm Vân cố ý gọi to.

- Ừ, có chuyện gì?

Giáo sư Cổ nhất thời còn không kịp phản ứng, vô ý thức hỏi.

- Nếu em khẩn trương sốt ruột, giáo sư Cổ có phải hay không sẽ tha cho em, còn trả lại em số điểm và cho em chứng chỉ?

Lâm Vân giống như cười mà không cười hỏi.

- Đương nhiên sẽ không. Tôi đã nói là làm. Cậu nghĩ chỉ cần câu sốt ruột là tôi trả lại cho cậu chắc. Như vậy kỷ luật của trường học còn để ở đâu?

Giáo sư Cổ quả quyết chối bỏ.

- Nếu đã không trả, em sốt ruột cũng vô dụng, vậy thì em sốt ruột làm gì? Thầy cứ nói đi, giáo sư Cổ?

Lâm Vân vừa cười, vừa hỏi Cổ lão đầu.

- Ừ, nói cũng có đạo lý, ách, không đúng, cậu này, sao không có lòng cầu tiến gì vậy nhỉ? Cậu không thấy phụ lòng gia đình mình đã tạo điều kiện cho cậu học ở đây sao?

Giáo sư Cổ còn chưa dứt lời, dã bị Lâm Vân cắt đứt. Hắn thật sự không muốn cùng lão già bảo thù này nói về mấy chuyện nhàm chán.

- À, tiền đi học đều là do em kiếm được. Thôi em đi trước đây, chào giáo sư.

Lâm Vân nói xong, xoay người rời đi.

- …

Cổ lão đầu rõ ràng không có lời nào để nói. Thật không ngờ còn có một học sinh cực phẩm như vậy.

- Cậu Lâm Vân kia, cậu trở về đây.

Giáo sư Cổ này bình thường ăn nói chua ngoa, lợi hại, nhưng ông ta thực sự không muốn làm những chuyện hại học sinh như việc cấm lấy chứng chỉ.

- Câu nói cái nhìn của câu về phương thuốc dân gian này.

Giáo sư Cổ này muốn Lâm Vân tùy tiện nói một chút, mặc kệ đúng hay sai, cũng có cớ để không trừ điểm của hắn.

- À, về phương thuốc này hả, em chỉ có bốn chữ để đánh giá nó mà thôi.

Lâm Vân thấy Cổ lão đầu gọi mình lại chỉ là hỏi về đơn thuốc. Đành phải quay đầu trả lời.

- A, bốn chữ gì?

Giáo sư Cổ thấy có người có thể dùng bốn chữ để khái quát đơn thuốc này, lập tức có hứng thú, vội vàng hỏi.

- Ăn không chết người.

Lâm Vân vừa dứt lời, cả lớp đều đã cười vang. Nhưng vừa cười xong, bọn họ liền biết điểm số của Lâm Vân đã nguy hiểm.

Giáo sư Cổ nghe thấy Lâm Vân dám nói ra bốn chữ này, sắc mặt liền thay đổi. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên là một tên học sinh không chữa trị nổi. Không khỏi vô cùng tức giận. Lần này là giận thật a. Bình thường giận là do muốn học sinh nghe bài của mình, hoặc học tập thêm kiến thức gì đó.

- Ý của cậu là, cậu đã từng gặp qua phương thuốc này rồi? Lại có thể biết ăn không chết người. Câu là Lâm Vân phải không, tôi nhớ tên cậu rồi.

Giáo sư Cổ phụng phịu nói. Đối với Lâm Vân, ông ta đã triệt để thất vọng.

- Thầy còn đừng vội nóng giận, giáo sư Cổ. Thuốc này tuy ăn không chết người, nhưng khiến người té xỉu vẫn có khả năng.

Lâm Vân còn chưa dứt lời, cả lớp lại cười vang.

- Cậu..

Giáo sư Cổ tức giận đến ngẹn lời.

- Trong phương thuốc này có Bạch Chỉ nuôi dưỡng phổi, Vị Kinh có công hiệu giảm đau. Cỏ Trà Tiết có tính nhẹ, có thể kết hợp với Bạch Chỉ. Nhưng sau khi uống xong lại có dấu hiệu choáng váng đầu, nên không có hiệu quả thực tế với việc chữa bện đau nửa đầu. Mà đây chỉ là thứ yếu, trong phương thuốc còn có Đỗ Trọng. Loại thuốc này nếu lại thêm liều lượng vào, phỏng chừng ăn xong, chẳng những càng thêm choáng váng đầu, mà còn có nguy cơ bị rối loạn đầu óc nửa ngày.

Lâm Vân thấy giáo sư Cổ tức giận không nhẹ, tranh thủ thời gian giải thích rõ ràng một chút.

## 147. Chương 143: Thích Thiếu Phụ Hơn

Giáo sư Cổ lộ vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Nói thật, ông ta cũng biết người bệnh sau khi uống xong thang thuốc này, cũng có có dấu hiệu choáng váng đầu óc. Nhưng với kinh nghiệm vài chục năm của ông ta, còn không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào? Nghe Lâm Vân vừa nói vậy, thì mới biết là do cỏ Trà Tiết. Đây là một loại cỏ của địa phương, ở nơi khác không thấy loại cỏ như vậy. Ông ta cũng một mực hoài nghi có phải là do loại cỏ này có vấn đề. Không nghĩ tới Lâm Vân có thể nói ra được.

- Cậu, cậu tên là Lâm Vân đúng không? Làm sao cậu biết?

Thần sắc của giáo sư Cổ có chút kích động, hồn nhiên không biết là đã tan học.

- Em chỉ là vô tình nghe một trung y già nói vậy. Có phải là thật hay không thì em không biết.

Lâm Vân thấy thế tranh thủ nói dối.

- Ra là như vậy, cậu có biết vị trung y già kia ở chỗ nào không?

Giáo sư Cổ còn chưa từ bỏ ý đồ.

- À, ông ấy đã qua đời rất nhiều năm trước. Bất quá, hiện tại đã tan học rồi giáo sư Cổ.

Lâm Vân âm thầm buồn cười, đồng thời cũng rất bội phục sự cả tin của ông ta, nghe vậy mà cũng tưởng thật.

- A, đúng, đúng, tan học rồi, tan học rồi.

Giáo sư Cổ vội vàng nói tan học.

- Lâm Vân, chuyện vừa này tôi bỏ qua cho cậu. Nhưng không có lần sau đâu.

Giáo sư Cổ nói xong, nhìn nhìn Lâm Vân, mới xoay người rời khỏi phòng học.

Lâm Vân cười cười, liếc cô nàng Viên Hà đã mách lẻo mình kia. Trong lòng tự nhủ, lại có một nữ sinh mặt dày như vậy. Viên Hà thấy Lâm Vân liếc mình, tranh thủ nhìn sang nơi khác. Nàng rất là hận, suy nghĩ tìm một cơ hội giáo huấn cái tên đến từ nông thôn này một trận.

Lâm Vân không muốn tiếp tục đi học. Mới học một môn đã khiến hắn không chịu được. Dứt khoát nghỉ nốt mấy môn còn lại. Nhưng Lâm Vân còn chưa có đi ra ngoài, Lưu Chính Văn liền đi tới, giới thiêu một bạn học.

- Là anh.

Lâm Vân đang nói chuyện với người bạn mới, thì có một thanh âm từ cửa truyền tới. Nghe thanh âm, Lâm Vân liền biết là cô gái tên Nhân Nhân kia.

Lâm Vân không trả lời, cô gái kia liền vọt tới nói:

- Nguyên lai anh ở lớp này, để xem anh có chạy thoát được nữa không?

Nghe cô gái này nói vậy, các bạn học bên cạnh Lâm Vân đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vân và cô ta. Ai mà chả biết cô gái này là ai. Là Từ Nhân, một trong ba hoa hậu của đại học Yên Kinh a. Vì sao cô ta lại quen biết với Lâm Vân?

- Thật là kỳ quái, vì cái gì mà tôi muốn chạy trốn? Tôi nợ tiền của cô chưa trả, hay là tôi lừa tình cô? Bạn học này, cô nói chuyện nên có căn cứ chứ?

Lâm Vân nhìn Từ Nhân, không khách khí nói.

- Ách.

Mặt Từ Nhân đỏ lên. Lúc này nàng mới nhớ tới, đúng là hắn không nợ mình cái gì ? Hơn nữa, mình chỉ là thấy hắn có điểm giống người Dã Nhân kia mà thôi. Nàng thấy tất cả mọi người nhìn mình chằm chằm, không khỏi xấu hổ.

- A, không có gì, chỉ cần tôi biết anh ở lớp này là được rồi. Tôi đi đây, chào anh.

Nói xong, Từ Nhân vội vàng rời đi. Âm thầm trách mình không biết cách nói chuyện.

- Lâm Vân, không nghĩ tới nhìn bề ngoài cậu thành thật như vậy, ngay ngày đầu tiên đã quen biết Từ Nhân, hoa hậu của trường rồi. Bình thường, chúng mình muốn gặp cô ấy cũng rất khó khăn.

Phương Tường ngược lại ra bộ rất quen thuộc, trêu ghẹo Lâm Vân.

- Ha ha, Lâm Vân đợi lát nữa mình giúp cậu lấy giáo án. Môn sau là môn tiếng anh.

Lâm Viễn Chương nói.

- Ừ, cảm ơn cậu, tuy nhiên mình muốn đi ra ngoài giải quyết một vài việc. Buổi tối cậu ở cổng trường đợi mình là được. Tạm biệt.

Lâm Vân nói xong liền đi, còn mấy người trong lớp thì hai mặt nhìn nhau.

Những người này nhìn Lâm Vân rời đi, trong lòng tự nhủ, anh chàng mới tới này thật là cường hãn a. Ngay ngày đầu tiên đã trốn học rồi. Mới có học một môn mà đã….

Lâm Vân rời khỏi phòng học, lập tức đi khắp nơi của đại học Yên Kinh tìm kiếm. Hắn tìm tòi vô cùng cẩn thận. Nhưng tìm cả ngày cũng không phát hiện ra nơi có dấu hiệu của linh thạch. Nếu không phải trong tay hắn còn có một viên linh thạch của Tần Vô Sơn cho hắn, thì hắn đã nghĩ Tần Vô Sơn lừa hắn rồi.

Cơm trưa đều không ăn, mắt thấy sắp tới năm sáu giờ chiều, trong sân trường dần dần nhiều người. Lại nghĩ một lúc cũng không thể tìm ra được, Lâm Vân quyết định buổi tối thì tiếp tục. Vườn trường này tuy lớn, nhưng hắn tin tưởng chỉ cần mười ngày, là hắn có thể lục soát cả trường này một lần.

Trong lòng Từ Nhân rất hoài nghi. Mặc dù biết khả năng này không lớn, nhưng nàng vẫn cố ý muốn hỏi thăm lại lịch của Lâm Vân một chút. Biết hắn là người của tinh Vân Bắc, vừa mới chuyển trường tới. Như vậy, sự hoài nghi của Từ Nhân càng lớn. Một là, dãy núi Vân Quý rất gần tỉnh Vân Bắc. Hai là Lâm Vân là sinh viên mới tới. Cho nên, buổi chiều vừa tan học, nàng lập tức đi tới lớp của Lâm Vân. Thi mới biết cả buổi sáng Lâm Vân chỉ học một môn rồi nghỉ. Không khỏi buồn bực.

Từ Nhân kẹp lấy hai cuốn sách, đi tới cổng trường học. Bởi vì không tìm được Lâm Vân, không thể hỏi hắn vấn đề này, nên tâm tình không được tốt. Khi nàng vừa đi tới cổng trường học thì nhìn thấy Lâm Vân, liền vội vàng chạy tới, vỗ vào vai của Lâm Vân.

Nhưng tay của nàng còn chưa chạm tới bả vai của Lâm Vân, Lâm Vân giống như có mắt đằng sau vậy, vung tay bắt lấy cổ tay của Từ Nhân.

- A.

Cổ tay của Từ Nhân bị Lâm Vân bắt lấy, vì bị đau nên liền rơi nước mắt.

Lâm Vân thấy là cô gái tìm mình vào buổi sáng kia, mặc dù mình không có dùng nhiều lực. Nhưng một trảo này vẫn là không nhẹ.

- Vì sao lại là cô?

Nghe Lâm Vân nói vậy, Từ Nhân không chịu được ủy khuất. Mà trên cổ tay vẫn còn dấu tay của hắn, còn ẩn ẩn đau. Không khỏi ủy khuất nói:

- Anh có bị làm sao không vậy, động một tí lại làm đau người khác. Anh còn có lương tâm hay không?

Lâm Vân đầu đầy sương mù. Trong lòng tự nhủ, ta chỉ làm đau tay của cô, có liên quan gì tới lương tâm của ta? Liền đơn giản nói:

- Cô ba phen mấy bận tìm tôi làm gì? Buổi sáng còn nói tôi đừng chạy trốn, hiện tại còn nói tôi không có lương tâm. Rốt cuộc cô muốn thế nào?

- Ách, tôi chỉ là muốn mời anh một bữa cơm mà thôi.

Từ Nhân càng ngày càng ủy khuất. Tốt xấu mình cũng là hoa hậu của trường học. Bình thường người theo đuổi mình không biết bao nhiêu. Hiện tại mời một người con trai ăn cơm, còn phải hỏi tới hỏi lui.

- A, tôi không có vinh hạnh này. Tìm anh bạn Thịnh Phi của cô mà ăn cơm. Bạn của tôi đến rồi, tôi đi ăn cơm đây.

Lâm Vân cười mỉm, nhìn Từ Nhân nói.

Từ Nhân đỏ bừng khuôn mặt nói:

- Anh nói linh tinh gì thế. Tôi và Thịnh Phi chỉ là bạn học bình thường mà thôi. Tôi mời anh ăn cơm là có việc khác, anh đừng suy nghĩ nhiều.

- Cô tưởng tôi nghĩ cái gì? Tôi đương nhiên chỉ là nghĩ, một cô gái vô duyên vô cớ muốn mời một người con trái đi ăn cơm. Mà người con trai này có chút đẹp trai, ăn cơm tối xong, sau đó, a...Tôi nghĩ như vậy đấy, là do cô nghĩ nhiều hơn mà thôi.

Lâm Vân vui vẻ nói.

- Lâm Vân, anh, anh thật là vô sỉ. Tôi có nói cái kia sao? Tôi chỉ nói là có việc muốn mời anh ăn một bữa cơm mà thôi. Vì sao anh lại nghĩ tới cái xấu xa như vậy. Anh có đẹp trai như vậy chắc? Thật sự là mặt dày. Rốt cuộc anh có đi hay không?

Tâm tình buồn bực của Từ Nhân còn chưa mất, lại bị câu này của Lâm Vân làm cho tức giận.

- Không có hứng. Nếu như cô là một thiếu phụ xinh đẹp, thì tôi còn có hứng chút. Cô nên biết, tôi là người không thích táo xanh. Thiếu phụ, ách, đúng.

Lâm Vân càng cười càng xấu xa. Môt tay đặt ở cằm, con mắt thì nhìn chằm chằm vào Từ Nhân, giống như đang thưởng thức một tác phẩm hội họa nào đó.

- Anh, không nghĩ tới anh lại là vô sỉ như vậy. Coi như là tôi bị mù mới nghĩ anh là người đó.

Từ Nhân tức giận nói. Người này khẳng định không phải là Dã Nhân trong dãy núi Vân Quý kia. Không thì làm sao hắn có thể vô sỉ như vậy.

Nhìn Từ Nhân chửi xong rồi rời đi, Lâm Vân âm thầm thở phào một cái. Năng lực quan sát của cô bé này thật mạnh. Chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt ở mấy tháng trước, cô bé này đã có thể mơ hồ đoán ra được là mình. Mà lúc đó khuôn mặt mình bị râu ria che kín, tóc tai bù xù, người quen cũng chưa chắc nhận ra, nói gì cô ta mới gặp lần đầu.

Nếu bị cô gái này nhận ra, thì đúng là môt phiền toái. Mình còn chưa đạt được mục đích, thực sự không muốn lôi kéo thêm phiền phức.

- Lâm Vân, cậu vẫn còn đợi à?

Lúc này, Lưu Chính Văn và Phương Tường cùng với một người bạn học không biết đi ra.

- Chào mọi người, mình cũng vừa mới tới thôi.

Lâm Vân thấy vậy liền chào một tiếng.

- Đây là Thạch Lập, cũng học cùng lớp với chúng ta. Thạch Lập, đây là Lâm Vân, hôm nay chắc cậu đã thấy.

Lâm Viễn Chương giới thiệu bạn học mới cho Lâm Vân.

- Lâm Vân, vì sao vừa rồi Từ Nhân ở cùng một chỗ với cậu. Mà nàng ta có vẻ rất quen thuộc với cậu thì phải? Chẳng lẽ hai người…

Phương Tường nhìn Lâm Vân, có điểm gian tà nói.

- Đúng vậy, cậu xem, xung quanh cũng có nhiều người nhìn thấy. Lâm Vân, vận khí của cậu thật là lớn a.

Thạch Lập phụ họa Phương Tường.

- Đừng suy nghĩ linh tinh. Dân chúng bình thường chúng ta làm sao dám trèo cao tới nàng ấy. Lớp trưởng, cậu tìm một quán ăn, chúng ta đi tới đó ăn một bữa. Mà không cần lo lắng chuyện tiền nong đâu. Mình có rất nhiều tiền, ha ha.

Lâm Vân ra vẻ nhà giàu mới nổi nói.

- Tốt, đã ông chủ Lâm mời khách, chúng ta lên đường thôi. Đến Lai Vị Lâu.

Phương Tường lập tức hưng phấn.

- Phương Tường, đến Lai Vị Lâu quá đắt. Chúng ta tới một quán bình thường thôi.

Lâm Viễn Chương biết Lâm Vân lúc tới nơi này mang mỗi cái túi nhỏ, phỏng chừng gia cảnh không giàu có gì.

- Tốt, chúng ta liền đi Lai Vị Lâu. Phương Tường, cậu dần đầu đi. Mình đã nói là mình có tiền mà, lão Lưu không cần phải lo lắng tốn kém.

Lâm Vân lập tức vỗ vai của Lưu Chính Văn nói.

- Nhưng mà, Lâm Vân, thức ăn ở đó quá đắt. Mình nghĩ lúc này Phương Tường chỉ nói đùa thôi.

Thạch Lập thấy Lâm Vân thật sự muốn tới Lai Vị Lâu, lập tức đề nghị.

- Đúng vậy, vừa nãy mình chỉ giỡn chơi ây mà. Sinh viên nghèo như chúng ta làm sao có thể tới nơi đó ăn cơm được.

Phương Tường vội vàng cười nói, xem ra đúng là y nói giỡn.

- Không sao, đến Lai Vị Lâu đi. Mình cũng nghĩ muốn ăn cái gì tốt tốt chút. Mọi người đừng khách khí với mình.

Lâm Vân đương nhiên sẽ quan tâm một bữa cơm. Hiện tại trong thẻ ngân hàng của hắn vẫn còn một triệu rưỡi nguyên, ăn thả cửa cũng không hết.

## 148. Chương 144: Thức Ăn Thật Đắt

Tuy ba người ở đây đều không muốn tới Lai Vị Lâu ăn cơm bởi vì giá cả ở đó quá cao, nhưng nếu Lâm Vân đã nói vậy, lại từ chối thì thành coi thường hắn.

Lai Vị Lâu là một quán ăn khá lớn và sang trọng. Lâm Vân đi vào đó rất thản nhiên, nhưng ba người khi đi vào đều lộ vẻ co quắp.

Mấy người vừa đi tới, đã có nhân viên đi lên chào đón. Lâm Vân liền nói:

- Cho chúng tôi một phòng ăn.

- Xin lỗi quý khách, hiện tại không còn phòng.

Cô gái phục vụ nhẹ nhàng trả lời.

- Vậy chúng ta ăn ở đại sảnh cũng được, chỉ là một bữa cơm thôi mà.

Phương Tường lập tức nói.

Lâm Vân cũng không sao cả, ăn ở đâu mà chả đồng dạng.

- Cũng tốt, chúng tôi ăn ở bên ngoài.

Cô gái phục vụ rất chu đáo dẫn mọi người tới bàn số chín, vừa ngồi xuống nước trà đã được bưng lên. Người phục vụ đưa thực đơn, Lâm Vân nhân lấy thực đơn nhìn qua, rồi đưa thực đơn cho Thạch Lập ngồi bên cạnh:

- Các cậu cứ thoải mái gọi món đi, mình mời khách.

Thạch Lập nhận lấy thực đơn, cũng đơn giản nhìn thoáng qua một chút, rồi nói nhỏ với Lưu Chính Văn:

- Mấy món trên thực đơn đắt thật. Mình thấy món rẻ nhất cũng phải 200 nguyên. Đắt như vậy nên gọi món nào bây giờ.

Lâm Viễn Chương và Phương Tường cũng bu lại nhìn, quả nhiên toàn là món đắt tiền.

- Sao mà đắt thế, Lâm Vân, nếu không chúng ta đổi chỗ ăn cơm đi.

Lâm Viễn Chương nhìn thực đơn cũng chấn động. Ăn xong một bữa này chắc cũng phải một hai nghìn nguyên a. Đây chỉ là những món rẻ nhất, muốn ăn tốt hơn chắc phải lên tới mười nghìn nguyên quá.

Lời của Lưu Chính Văn bị mấy thực khách ngồi bên cạnh nghe thấy. Trong đó có một nữ nhân tuổi chừng hơn ba mươi, càng là mang theo vẻ khinh thường nhìn sang bên này.

Lâm Vân nhìn ba người chen chúc xem thực đơn, liền biết họ suy nghĩ gì. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng bình thường, đều là sinh viên, lấy đâu nhiều tiền ăn cơm như vậy. Quả thực thức ăn ở nơi này quá xa xỉ. Ở căn tin trường, ăn no căng bụng củng chỉ có vài chục nguyên mà thôi.

Thái độ của nhân viên phục vụ vẫn bình thường. Đoán chừng là được huấn luyện cẩn thận. Cô ta vẫn kiên nhẫn cầm thực đơn trong tay, không nóng không vội chờ đơi. Nhìn cách ăn mặc của mấy vị khách này liền biết là không có tiền. Tới nơi này chắc là đi nhầm. Kiểu gì cuối cùng cũng rời đi mà thôi. Chuyện này cô ta đã gặp rất nhiều lần. Nhưng để giữ gìn danh tiếng cho nhà hàng, nhân viên ở đây đều phải học được tính kiên nhẫn.

- Di, mình phát hiện có món rất rẻ nè, chỉ có 130 nguyên, còn là món cá gì đó?

Phương Tường giống như phát hiện ra một đại lục mới., lớn tiếng kêu lên.

- Đúng vậy, món cá này không tồi, lại rẻ nữa, chọn món này đi.

Lưu Chính Văn và Phụng Tân cũng đã nhìn thấy. Lâm Vân cười cười không nói gì. Làm gì có món cá nào chỉ hơn 100 nguyên, nhất định là Phương Tường nhìn lầm rồi. Đang muốn lấy thực đơn, gọi vài món rồi đưa cho nhân viên phục vụ. Hắn muốn ăn xong nhanh rồi về sớm, tối nay còn phải tiếp tục tìm kiếm. Nhưng người phục vụ lại nói:

- Tiên sinh, đây là món cá thu Anh, giá 130 bảng.

Nhân viên phục vụ vẫn không nhanh không chậm nói.

Lúc này ba người Lưu Chính Văn mới phát hiện là mình nhìn nhầm, liền xấu hổ.

- Nếu không, để mình gọi món ăn.

Lâm Vân nhận lấy thực đơn.

- Nghèo kiết xác mà cũng tới nơi này ăn cơm.

Thanh âm tuy nhỏ, nhưng Lâm Vân nghe rất rõ. Là từ một nữ nhân hơn ba mươi tuổi, cô ta đang ăn cơm với một cô gái trẻ tuổi. Cô gái kia tuổi chừng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi.

Lâm Vân nhướng mày trong lòng tự nhủ, mụ này thật rỗi việc. Có tiền ăn cơm hay không không phải là chuyện của mụ, cần gì phải nói khó nghe như vậy. Tuy nhiên, thanh âm nói chuyện này rất nhỏ, phỏng chừng ngoài Lâm Vân ra, người khác không nghe thấy. Lâm Vân chẳng muốn suy nghĩ nhiều, liền nói:

- Cua nước Thanh Hà, bốn đĩa cá thu Anh , Sâm núi hầm gà rừng…

Lâm Vân một hơi nói ra mười mấy món thức ăn, rồi mới đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ nói:

- Nhanh mang thức ăn lên nhé. Tôi còn có chút việc tí phải đi.

-Tiên sinh…Những món ngài gọi đã hơn mười nghìn nguyên rồi.

Nhân viên phục vụ có chút lo lắng nhìn Lâm Vân nói. Quần áo trên bốn người này cộng lại cũng không quá một nghìn nguyên, nhưng gọi món ăn lại hơn mười nghìn nguyên. Việc này đã vượt quá suy nghĩ nghĩ thông thường của cô ta. Cô ta vẫn tưởng rằng bọn họ chỉ ngồi đây làm ra vẻ, chứ thực sự lấy tiền đâu ra mà gọi món ăn.

Nhưng thật không ngờ người kia lại gọi món, mà là toàn món đắt tiền. Nên cô ta liền hảo tâm nhắc nhở vài anh chàng thích làm ra vẻ này.

Lưu Chính Văn và hai người mới kịp phản ứng, Lâm Vân là thực sự muốn mời bọn họ ăn ở đây. Cái này, nếu ăn xong không trả đủ tiền, chả phải là mắc cỡ muốn chết. Tốt xấu bọn họ đều là sinh viên tài cao a.

- Tôi biết rồi, cô cứ bảo đầu bếp làm đi.

Lâm Vân cũng biết nhân viên bán hàng này là có ý tốt, nên không trách cứ gì.

- Chính là…

Nhân viên bán hàng có chút lo lắng cho bốn vị này, nên vẫn do dự.

Lâm Vân nhíu mày lại nói:

- Chẳng lẽ ăn ở chỗ này phải cần trả tiền trước sao?

- A, vậy thì không cần. Thực xin lỗi, tôi đi chuẩn bị đây, các vị xin chờ một lát.

Nhân viên bán hàng liền nhìn ra vẻ bất mãn của Lâm Vân, vội vàng cầm lấy thực đơn rời đi.

- Chị Phương, chị xem, vài cái tên ngốc này rõ ràng lại gọi những món đắt tiền như vậy. Đợi lát nữa có trò hay để nhìn.

Cô gái trẻ tuổi thấy Lâm Vân rõ ràng gọi nhiều món như vậy, không khỏi có chút hả hê nói. Tuy thanh âm rất thấp nhưng Lâm Vân vẫn nghe rõ ràng.

- Bồi Ni, nếu không đợi lát nữa chúng ta hẵng đi, nhìn xem bọn họ xấu mặt thế nào?

Phụ nữ trung niên gọi là chị Phương kia cười âm hiểm nói.

- Nhưng chị Phương, chúng ta ăn xong rồi mà.

Cô gái tên Bồi Ni nói.

- Ăn xong đâu nhất định là phải đi. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ sao. Em thiệt là, có phải người kia chờ em, em muốn tới đó phải không?

Phụ nữ trung niên ngả ngớn nói.

- Chị Phương, chị chỉ biết giễu cợt em. Chị cũng khác gì em đâu. Nếu không chúng ta gọi thêm chút đồ uống, vừa uống vừa xem. Em cũng muốn nhìn xem mấy tay nhà quê kia trả tiền kiểu gì?

Bồi Ni nói xong, có chút tò mò.

Lâm Vân nghe hai người nói chuyện, âm thầm buồn cười. Hai cô đã muốn nhìn, vậy thì tôi càng không cho hai cô xem. Lập tức gọi nhân viên phục vụ, mang bốn chai rượu Mao Đài lên. Rượu cộng với thức ăn đã lên tới hai mươi ngàn nguyên rồi.

Lưu Chính Văn và hai người mang theo vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Vân. Sau nửa ngày, Phương Tường mới lên tiếng:

- Lâm Vân, hôm nay mình thực sự là nói đùa, không ngờ cậu lại tưởng thật. Một bữa này chính là hai mươi nghìn a. Lấy tiền đâu mà trả bây giờ?

Đang khi nói chuyện, rượu và thức ăn đã lục tục mang lên. Còn khuyến mại thêm vài đĩa rau trộn.

- Đừng lo lắng gì cả, cứ ăn thoải mái đi.

Lâm Vân mở một chai rượu Mao Đại, tiếp tục nói:

- Mọi người uống rượu không?

- Mình uống kém lắm, chỉ được một hai chén thôi.

Lưu Chính Văn vội vàng nói.

- Mình cũng vậy.

Thạch Lập cũng tỏ vẻ mình không thể uống rượu. Y nghĩ Lâm Vân gọi tới bốn chai rượu Mai Đài, chẳng lẽ hắn muốn mỗi người một chai chắc?

- Mình có thể uống được nửa chai.

Xem ra, tửu lượng của Phương Tường là tốt nhất.

- Tốt, vậy thì ba người các cậu một chai, còn lại thì mình uống.

Lâm Vân nói xong, đưa ba người một chai, mở chai khác ra, tự mình giót một chén.

Tuy thắc mắc, một mình Lâm Vân có thể uống được ba chai hay không, nhưng do bọn họ chưa quen thuộc với Lâm Vân lắm, nên không có nói ra.

Món ăn chậm rãi đưa lên, mấy người càng ăn càng cao hứng. Dần dần là thoải mái gắp ăn, quên luôn chuyện thanh toán tiền ăn. Vài bàn bên cạnh thấy đám thanh niên này ăn uống ồn ào như vậy, đều có chút cau mày.

Thấy mọi người ăn cao hứng, Lâm Vân cũng vui vẻ. Rất nhanh, Lâm Vân đã uống gần hết ba chai. Lưu Chính Văn và hai người cũng uống đươc một nửa. Lâm Vân sợ bọn họ uống say, mình phải chiếu cố bọn họ, nên dứt khoát uống thay bọn họ nửa chai còn lại.

Một bữa cơm ăn gần hai tiếng, Lâm Vân thấy hai nữ nhân kia nhàm chán nhìn bọn họ ăn, trong lòng ám sướng.

Ăn uống no đủ, Lâm Vân cũng không muốn ở lại đây lâu. Đang định gọi người tới tính tiền, thì đột nhiên hắn cảm giác bị nhìn lén. Tâm thần vừa động, liền đoán ra có ai đó đang theo dõi mình.

Không biết là ai lại theo dõi mình. Theo lý thuyết, Lý gia không có khả năng biết mình tới Yên Kinh. Mà cho dù Lý gia tìm tới hắn, hắn cũng không sợ. Nhưng mình mới tới đây có hai ngày, rốt cuộc là ai? Lâm Vân không quay đầu lại, nhưng kẻ đang theo dõi mình tuyệt đối không phải là người thân quen gì.

- Tính tiền.

Lâm Vân nghĩ thầm, đã có người theo dõi mình, thì nên tranh thủ thời gian tính tiền, rồi đưa tiễn ba người Lưu Chính Văn, đỡ phải liên lụy tới bọn họ.

Hai nữ nhân ngồi bên cạnh đang đợi xem nhóm người Lâm Vân làm thế nào để trả tiền, thấy Lâm Vân nói tính tiền, đều rất hưng phấn, chuẩn bị xem hắn bị xấu mặt. Lâm Vân thật không biết nói gì với cái tính bát quái của hai cô nàng này. Nếu không phải vì bị người khác theo dõi, hắn đã chủ đông tới quầy tính tiền trả tiền rồi.

- Tiên sinh muốn trả bằng thẻ hay là tiền mặt?

Nhân viên tính tiền vẫn là cô gái nhắc nhở Lâm Vân kia. Lâm Vân có ấn tượng khá tốt với nàng vì nàng có lòng tốt nhắc nhở hắn hai lần.

Lâm Vân đưa thẻ ngân hàng cho cô gái phục vụ rồi nói:

- Trả bằng thẻ.

Sau khi quét thẻ trên máy quét, cô gái phục vụ trả lại thẻ cho Lâm Vân rồi nói:

- Cảm ơn quý khách đã tới nhà hàng chúng tôi.

Trong nội tâm nàng còn đang suy nghĩ, thật không ngờ một người trẻ tuổi ăn mặc bình thường như vậy, có thể không nháy mắt trả hơn hai mươi nghìn nguyên.

Càng làm cho nàng ta bất ngờ chính là Lâm Vân lại móc ra tám tờ một trăm nguyên, đưa cho nàng nói:

- Đây là tiền boa cho cô.

Lại còn có tiền boa? Cô gái hơi sững sờ. Không phải là nàng ta chưa từng nhận được tiền boa từ khách hàng. Mà tiền boa bình thường chỉ có một trăm hoặc hai trăm nguyên, nhiều nhất là năm trăm nguyên. Nhưng người này rõ ràng lại boa cho mình một lúc tám trăm nguyên.

- Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân nhìn ba người Lưu Chính Văn đang sững sờ, nhưng tâm thần vẫn chú ý cái kẻ theo dõi mình kia. Hắn cảm giác được ánh mắt nhìn mình của người này có chút quen quen. Ít nhất là đã gặp qua mọt lần. Vậy mà ánh mắt của y lại mang theo cừu hận nhìn mình.

Bồi Ni và chị Phương ngồi bên cạnh thấy Lâm Vân xài tiền hào phóng như vậy, hai mặt nhìn nhau. Đều âm thầm suy nghĩ, anh chàng kia là một kẻ có tiền, không thể bỏ qua được.

Thấy mấy người Lâm Vân muốn rời đi nhà hàng, cô gái phục vụ mới kịp phản ứng, liền tranh thủ cất tiền boa đi, đi tới trước mặt Lâm Vân nói lời cảm ơn.

## 149. Chương 145: Sờ Ngực Của Cô Trước

- Các cậu đi trước đi, mình còn có chút việc.

Ra quán ăn, Lâm Vân nói với ba người Lưu Chính Văn.

- Vậy cậu nên về trường học sớm nhé. Chúng mình đi trước đây.

Lưu Chính Văn, Phương Tường, Thạch Lập cáo từ Lâm Vân rồi trực tiếp về trường học.

Lâm Vân vừa định tìm hiểu xem kẻ theo dõi mình kia là ai, mà phải dùng ánh mắt cừu hận như thế nhìn mình. Thì có một mùi thơm theo làn gió bay tới.

- Chào anh, sao anh không cùng bạn về trường học mà một mình ở chỗ này.

Lâm Vân quay đầu lại thì trông thấy hai cô gái ngồi ở cái bàn kia. Cô gái hỏi mình hình như tên là Bồi Ni. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, hắn đã biết mục đích của cô gái này.

- Buổi tối không có việc gì, tôi muốn đi ra ngoài tìm chút kích thích.

Lâm Vân lập tức trả lời, bởi vì mùi thơm của cô gái này làm hỏng hết cảm giác của hắn. Trong lòng căm tức, giờ thì không cảm nhận được dấu vết của người kia rồi.

- Vậy thì quá tốt, nếu không chúng ta đi đâu uống giải sầu. Bọn em cũng cảm thấy rất nhàm chán.

Cô gái tên Bồi Ni kia nói.

Lâm Vân lại càng căm tức. Có lẽ người theo dõi mình kia đã rời đi rồi. Bị người khác nhìn chằm chàm, lại không biết là ai, khiến Lâm Vân rất không thoải mái. Quay đầu nhìn hai nữ nhân này nói:

- Bao nhiêu tiền một đêm?

Hai nữ nhân sững sờ, người này thật là trực tiếp, nào có người nào lại nói như vậy? Rõ ràng coi hai người là gái làng chơi. Khuôn mặt hai người lúc trắng lúc hồng. Mà cô gái phục vụ cảm ơn Lâm Vân kia, bởi vì Lâm Vân vẫn chưa đi, nên vẫn đứng ở đó. Nàng ta nghe Lâm Vân nói như vậy, cũng không biết nên nói với anh chàng này như thế nào.

Người này ra tay hào phóng như vậy, không ngờ lại là một khách làng chơi.

- Em là Tiểu Phương, đây là bạn em Bồi Ni. Anh có lẽ đã hiểu lầm ý của bọn em. Nếu mọi người đều cảm thấy nhàm chán, sao không tới một chỗ tâm sự.

Nữ nhân lớn tuổi hơn lập tức chuyển chủ đề để đôi bên đỡ xấu hổ. Nếu không phải vì cô ta cho rằng Lâm Vân là kẻ có tiền, thì cần gì phải tốn miệng lưỡi với hắn.

Người ra tay hào phóng như vậy quả thật ít thấy. Ăn một bữa cơm tốn hơn hai mươi nghìn nguyên, mà lông mày không nhăn lại chút nào. Tiền boa cũng không cần đếm, có bao nhiêu tiền mặt thì cho hết cô nhân viên. Người này ăn mặc đơn giản như vậy có lẽ có sở thích giả heo ăn thịt hổ. Loại người này nếu không nịnh bợ, chị Phương ta coi như sống uổng. Ngẫm lại, mình với Bồi Ni tới nơi này ăn cơm mất mấy ngàn, mà số tiền này là do hai người có thẻ ưu đãi của chủ nhà hàng cho.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào nữ nhân họ Phương, nhưng tâm thần vẫn một mực chú ý tới xung quanh. Kỳ quái chính là, không còn phát hiện cảm giác bị theo dõi. Chẳng lẽ mình cảm giác sai lầm? Lâm Vân quay đầu nói với nữ nhân họ Phương kia:

- Tốt, vậy còn do dự gì nữa, đến chỗ nào thì dẫn đường đi.

Hai nữ nhân nghe Lâm Vân nói vậy đều âm thầm vui mừng, kích động đi tới hai bên ôm cánh tay Lâm Vân rồi rời đi. Nhân viên phục vụ trông thấy một màn như vậy, không khỏi lắc đầu. Tự nhủ, những người có tiền đều là như vậy.

Lâm Vân vừa đi vừa câu có câu không nói chuyện với hai người, nhưng tâm thần vẫn phóng ở phía sau. Hắn muốn nhìn người kia có đuổi theo mình hay không. Quen thuộc dần với mùi của hai cô nàng này, Lâm Vân rất nhanh cảm nhận được kẻ theo dõi mình kia. Rõ ràng không phải là một người, mà là ba người.

Mà trong đó hình như là một nữ nhân. Lâm Vân âm thầm buồn bực, không biết mình đã từng đắc tội với một nữ nhân nào nhỉ?

- Anh tên là gì? Chúng em còn không biết tên anh?

Bồi Ni giòn thanh hỏi Lâm Vân.

- Hỏi tên làm gì, mọi người chỉ là chơi đùa một đêm rồi chia tay mà thôi. Vui vẻ là được.

Lâm Vân vẻ ngoài thì cười mà trong lòng không cười nói.

- Đúng vậy, xem ra là chúng em lạc hậu. Mà tuổi của anh không lớn thì phải?

Tuy Lâm Vân ít nói, nhưng cô nàng Bồi Ni này vẫn rất nhiệt tình hỏi han, thanh âm càng ngày càng giòn. Lâm Vân nghe vậy mà toàn thân nổi da gà.

- Kỳ thực, anh thích mấy chuyện cường bạo, tự nguyện cũng không sao cả, nhưng anh làm chuyện đó thô lỗ lắm. Mà anh thích nhất là mấy cô em đi đêm một mình, hắc hắc..

Lâm Vân nói xong liền cười lạnh.

Hai nàng nghe Lâm Vân nói vậy, rùng mình một cái, đột nhiên có chút sợ hãi. Loại chuyện này xem trên thời sự đã thấy nhiều. Vạn nhất người này chính là kẻ biến thái thì phải làm sao bây giờ?

- Hắc hắc, có một cô gái nhỏ tới đây. Để anh tới bắt cô ta trước, các em chờ ở đây nhé. Đợi anh bắt về, rồi mấy người chúng ta ở trên giường lớn chơi đùa.

Lâm Vân cười, nói xong, lập tức lui về sau vài chục bước, động tác nhanh như điện. Trong chớp mắt đã đi tới trước mặt cô gái theo dõi mình kia. Đưa tay bắt lấy cổ tay của cô gái, thậm chí cô gái còn chưa kịp phản ứng.

- Anh muốn làm gì?

Cô gái này bất ngờ bị chộp, vội vàng kêu lên.

- Tôi muốn làm gì? Cô nói xem, trời tối như vậy, tôi là một nam nhân, bắt lấy một nữ nhân, có thể làm gì? Cô không nghĩ ra sao? Dù sao chuyện này chắc cô cũng hiểu. Nói không chừng kinh nghiệm của cô còn phong phú hơn tôi nhiều. Trước sờ sờ ngực của cô xem, có phải là hàng thật không.

Thanh âm của Lâm Vân vẫn lanh buốt như trong hầm bằng truyền tới, bàn tay thì trực tiếp chạm vào bộ ngực vô cùng đầy đặn của cô gái.

Hai nữ nhân kia thấy Lâm Vân đúng thật là một sắc ma, sợ tợi mức không dám nhìn nữa, vội vàng bỏ chạy. Lâm Vân thấy hai bà tám kia chạy đi, trong lòng vui vẻ vì vứt đi một phiền toái.

- Lưu manh, bỏ tay của anh ra.

Cô gái này thấy Lâm Vân lại dám sờ vào ngực của mình, liền thét lên một tiếng. Nước mắt dã đảo quanh.

- Lưu manh thì sao? Tuy nhiên cô cũng đừng quá đề cao mình, loại nữ nhân như cô còn không đủ để tôi đùa giỡn lưu manh.

Lời này của Lâm Vân khiến nước mắt của cô gái không kìm được nữa, lã chã rời xuống. Tuy mình chưa không tính là mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng tốt xấu cũng coi như là xinh đẹp. Thậm chí có thể nói là mỹ nữ. Nhưng người này rõ ràng chiếm tiện nghi của mình lại còn khoe mẽ.

Lâm Vân bỏ tay ra, nhưng trong tay đã có thêm một khẩu súng ngắn.

- Không sai a, khẩu súng ngắn này thật có diễm phúc. Có thể ở trong ngực của cô một lúc lâu, hắc hắc…

Lâm Vân đánh giá khẩu súng trong tay. Đây là một khẩu súng ngắn màu nâu, chế tạo rất tinh tế, vừa nhìn là biết nó có giá trị xa xỉ.

Lâm Vân đã nhận ra cô gái này chính là nữ tặc ăn trộm Ngũ Thải Phỉ trên xe lửa lần trước. Khó trách cô ta lại dùng ánh mắt cừu hận như vậy nhìn mình. Nguyên lai là cô ta đã nhận ra mình.

- Súng ngắn không kém, nhưng tôi là người không thích bị người khác dùng súng chỉ vào người.

- Tuy nhiên cây súng ngắn này không có chút uy hiếp nào với tôi đâu. Nên tôi sẽ giúp cô bảo quản khẩu súng này. Nếu tiếp tục để trong ngực của cô, chỉ sợ ngực của cô sẽ biến dạng. Lúc đó không ai lấy thì khổ.

Lâm Vân nói xong, nhìn chằm chàm vào bộ ngực của cô gái kia. Cẩn thận nhìn tới nhìn lui, vừa rồi sờ vào cảm giác thật không sai.

Cô gái này mặc 'Vân Tằm Miên' trong người, nói rõ là có tiền. Vì sao phải làm nghề trôm cướp? Không biết là của tổ chức nào? Mà bọn họ muốn Ngũ Thải Phỉ làm gi? Tuy Lâm Vân không có hứng thú gì với đám người này, nhưng đám người nếu cứ theo dõi hắn như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí.

Cô gái kia thấy Lâm Vân vẫn nhìn chằm chằm vào ngực của nàng, trong lòng tự nhủ, súng ngươi đều cầm đi rồi, còn nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Đột nhiên nàng có chút sợ hãi:

- Anh, anh định làm gì?

- Cô cứ nói đi. Tuy tướng mạo của cô bình thường, nhưng miễn cưỡng có thể thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tôi. Đi thôi, còn sững sờ ở đây làm gì? Tìm nơi nào thoáng mát rồi nói sau. Đúng rồi, trên người của cô có tiền không? Trên người của tôi không còn nhiều tiền mặt lắm, nói không chừng cần phải tốn tiền thuê phòng nghỉ.

Lâm Vân nhìn cô gái, cười đầy gian tà.

Cô gái này nghe Lâm Vân nói vậy, rùng mình một cái. Ánh mắt của hắn giống như sắc lang vậy, quà thực như muốn nhìn thấu thân hình của mình. Hỗn đản này còn nói tướng mạo của mình bình thường, chỉ miễn cường thỏa mãn hắn? Còn nói hắn không còn nhiều tiền lắm, thuê phòng nghỉ còn bắt mình xuất tiền. Người này có phải hay không là một ác ma? Cô gái càng nghĩ càng sợ.

Lâm Vân nói đến đây, đột nhiên gõ ngất xỉu cô gái rồi dùng tay đỡ. Thân hình đột nhiên nhảy lên cao ba mét, rồi bay ra đằng sau vài mét. Một tên nam tử cầm súng ngắn còn chưa kịp phản ứng, đã bị Lâm Vân đánh một chưởng vào ngực. Nhất thời còn không té xỉu, mà lảo đảo lùi về sau mấy bước, chạm vào bức tường, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Biểu hiện của Lâm Vân vượt qua sự tưởng tượng của y. Một người có thể thoáng chốc nhảy lên cao như vậy, lại bay vài mét đánh trúng vào người mình, đây là người sao?

Lâm Vân tiến lên, lại một cước đá ngất tên nàm tử này. Rút thắt lưng của y ra, trói y với cô gái kia lại, rồi kéo tới một góc hẻo lánh. Lâm Vân đá tỉnh cô gái, sau đó cẩn thận dùng tinh thần dò xét bồn phía tìm tên nam tử còn lại. Đến hiện giờ vẫn chưa phát hiện tung tích của y.

Cô gái ki bị Lâm Vân đá tỉnh, hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Sự lợi hai của Lâm Vân vượt quá dự liệu của nàng. Ba người tới, từ lúc vô tình phát hiện Lâm Vân, đến hiện tại theo dõi, vậy mà hắn đã bắt được hai người mình. Mà đồng bọn của mình thì đang hôn mê bất tỉnh ở bên cạnh. Đây là công phu gì vậy?

- Anh là ai? Vì sao muốn bắt tôi? Tôi….

Cô gái kia kêu lên hỏi, nhưng lời còn chưa dứt, đã bị Lâm Vân chặn lại.

- Vì sao tôi muốn bắt cô, cô là người rõ hơn ai hết. Tôi thật vất vả mới tìm được hai mỹ nữ để giải khuây, chỉ vì bị các ngươi theo dõi, mà làm hỏng chuyện tốt của tôi. Cô nói xem tôi có nên tức giận hay không?

Lâm Vân tiếu lý tàng đao (nụ cười mang theo ác ý) nói. Nghe Lâm Vân nói vậy, trong nội tâm của cô gái có chút buông lỏng. Âm thầm tự nhủ, quả nhiên tên này chưa nhận ra mình. Mà thân thủ của hắn thật không bình thường. Mình theo dõi xa như vậy cũng bị phát hiện. Dạ Hổ ở xa hơn cũng bị hắn bắt. Cũng may là Vương Chu đã chạy thoát. Chắc người này còn chưa phát hiện ra mục đích theo dõi của mình.

- Tôi nhìn nhầm anh thành một người khác mới theo dõi. Về sau thì mới biết là mình lầm. Thực là xin lỗi.

Cô gái giả vờ bất an và ra vẻ hối lỗi nói.

- A, kỳ thực thả cô cũng không sao. Chỉ là hai nữ nhân mà ta muốn qua đêm kia vì cô mà bọn họ bỏ chạy. Cô xem, đêm dài như thế, thật khó vượt qua một mình a.

Lâm Vân nói xong, hai con mắt không ngừng chuyển chuyển trên bộ ngực của cô gái.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch, bắt đầu từ ngày mai.

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 150. Chương 146: Cần Thứ Gì Đó

Chương 146: Cần thứ gì đó

- Anh đừng hòng…

Nghe thấy Lâm Vân nói vậy, lại còn thấy ánh mắt hèn hạ bỉ ổi của Lâm Vân đang nhìn mình, cô gái nãy rùng mình một cái. Tự nhủ người này thực không biết xấu hổ.

- Tôi đừng hòng làm gì? Xem ra tôi đành phải cởi sạch y phục của cô, sau đó ném tới đường lớn thôi. Chỉ là thời tiết lạnh như vậy, nên tôi sẽ ném cả người này cùng cô ra đường, hai người có thể giúp nhau sưởi ấm. Ừ, cứ làm như vậy đi.

Lâm Vân nói xong, muốn cởi quần áo của cô gái.

- Đừng làm vậy….

Cô gái ngọ nguậy để Lâm Vân không cởi được áo. Nhìn người này không chút nào do dự muốn cởi áo mình, có thể thấy người này đúng là một đồ vô sỉ. Hắn đã nói là có khả năng là làm được.

Dù mình làm việc lại cẩn thận, hắn không nhận ra, nhưng vạn nhất hắn thực sự làm như vậy, mình quả thực là sống không bằng chết. Nếu như nói lúc đầu rơi lệ là vì ủy khuất hơn sợ hãi. Hiện tại nước mắt rơi là do thực sự sợ hãi. Những điều mà Lâm Vân dọa chính là những điều mà con gái sợ nhất. Thà mình đáp ứng yêu cầu của tên ác ma này, còn hơn bị hắn cởi quần áo ném trên đường cái.

“Không ngờ lần đầu tiên của mình lại bị tên ác ma này dùng cách như vậy cướp đi.”

- Tôi đáp ứng yêu cầu của anh…

Lúc tay của Lâm Vân gần chạm vào áo của cô gái, cô gái vội vàng vừa nói vừa rơi nước mắt.

- Nói sớm có phải không có việc gì không. Thiệt là, tôi ghét nhất là thói ỡm ờ. Rõ ràng thích lại hết lần này tới lần khác làm bộ rụt rè. Làm người dứt khoát vẫn tốt hơn.

Lâm Vân nói xong, giơ tay về phía cô gái.

- Anh… Đồ vô sỉ, anh trực tiếp ném tôi tới đường lớn đi, dù có chết tôi cũng không để cho anh được toại nguyện…

Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái liền bạo tẩu.

- Cô thực sự muốn vậy sao? Vậy thì tôi không khách khí nữa.

Lâm Vân lại muốn cởi áo.

- Từ từ, tôi, tôi…

Cô gái liền khóc lớn. Nàng có bao giờ bị khi dễ như vậy đâu. Mà hiện tại nàng rõ ràng phải cúi đầu dưới dâm uy của cái tên mà nàng rất hận này.

- Nếu cô đã đồng ý thì chúng ta nhanh nhanh kiếm chỗ giải quyết thôi. Một diễm ngộ như vậy tôi cũng không có gặp nhiều.

Lâm Vân vừa nói vừa quan sát cô gái.

Trong ánh mắt của cô gái hiện lên vẻ khinh bỉ. Ngươi còn không gặp nhiều chuyện như vậy. Nhìn ngươi là biết là một tay khách làng chơi sành sỏi không biết xấu hổ rồi. Nghĩ tới đây, đột nhiên lại nghĩ, nếu hắn là khách làng chơi, thì mình là cái gì? Trong lòng càng thêm ủy khuất.

- Còn y?

Cô gái thấy Lâm Vân rõ ràng xoay người rời đi nhưng không quan tâm tới đồng bọn của nàng nằm ở dưới đất, liền hỏi.

- À, ý của cô là trước ném y lên đường cái rồi chúng ta mới làm việc phải không? Như vậy có phải hay không sẽ tốn thời gian của đôi ta?

Lâm Vân có chút nghi hoặc nhìn cô gái này.

- A, không phải…

Cô gái vội nói.

- Vậy thì nắm chặt thời gian, dài dòng làm gì? Còn không mau đi.

Lâm Vân nói.

Nói xong trực tiếp xoay người rời đi, cô gái đành phải đi theo sau Lâm Vân, nước mắt còn đang đảo quanh.

- Cô bao tuổi rồi? Tên là gì? Làm ở đâu?

Lâm Vân vừa đi vừa hỏi.

- Có quan hệ gì với anh? Anh làm xong thì thả tôi ra là được. Cần gì phải hỏi những cái khác.

Cô gái ương bướng nói, dù sao đã đáp ứng hắn rồi, hắn chắc sẽ không làm gì mình nữa. Cứ coi như là bị cưỡng gian đi. Nghĩ tới đây nàng vừa lạnh vừa khổ sở.

- Ừ, không sai, quả nhiên là lão luyện.

Lâm Vân một bên khen một bên cảm thán. Nhưng tiếng nói lại chuyển:

- Không muốn nói ra thì dẫn đường đi.

Nghe thấy thanh âm của Lâm Vân trở nên lạnh lùng, cô gái còn không kịp phản ứng, trong lòng thầm nói, người này điên khùng gì vậy?

- Tôi làm sao biết anh muốn tới nhà nghỉ nào?

- Đi nhà nghỉ làm gì?

Lâm Vân quay đầu, kỳ quái nhìn cô gái hỏi.

- Anh không muốn đi nhà nghỉ, chẳng lẽ là tới nhà anh?

Miệng tuy nói vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ, đến nhà anh cũng tốt. Hôm nay anh chiếm tiện nghi của tôi, lúc về đã biết địa chỉ nhà của anh rồi, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Nhưng người này thật ngu như vậy? Thật muốn mang mình về tới nhà hắn?

- Tôi dẫn cô tới nhà tôi làm gì? Tôi cũng không bảo là đưa cô tới nhà nghỉ.

Lâm Vân đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô gái nói.

- Chẳng lẽ anh muốn làm chuyện đó ở đây? Cho dù tôi chết cũng không để cho anh làm vậy.

Cô gái thấy Lâm Vân đứng lại nhìn chằm chằm mình, vội vàng kéo quần áo lại.

- Cô nghĩ cái gì vậy? Cho dù cô muốn làm chuyện đó cũng phải đợi tôi giải quyết xong một việc. Sau đó dù cô có van cầu tôi, cũng phải xem tôi có hứng hay không, mới có thể lo lắng đưa cô tới nhà nghỉ.

- Tuy nhiên, hiện tại lập tức đưa tôi tới chỗ ở của cô. Đừng để tôi phải tức giận. Tôi mà đã tức giận, thì chắc cô cũng biết hậu quả là bị ném ở trên đường chứ? Hắc hắc.

Thanh âm của Lâm Vân lại trở nên tà ác.

- Anh, anh không phải muốn tôi đi tới nhà nghỉ sao?

Hiện tại cô gái mới rõ, hóa ra mình bị tên này đùa bỡn.

- Anh lại dám vũ nhục tôi như vậy, anh, tên hỗn đàn này…

Biểu hiện của cô gái hiện tại còn giận dữ hơn lúc cô ta tưởng Lâm Vân muốn cưỡng bức mình.

- Ách, nếu không đi nhà nghỉ là vũ nhục cô, vậy thì tôi sẽ không vũ nhục cô nữa. Chúng ta trước đi thuê phòng nghỉ vậy.

Lâm Vân giống như lúc này mới kịp phản ứng.

Cô gái này liền ngây ngẩn cả người. “Đúng vậy, nếu hắn không đưa mình đi thuê phòng nghỉ, chẳng phải mình tránh được một kiếp sao. Vậy mà mình lại nói như vậy. Nhưng người này thật đáng giận, hắn cố tình nói dối để mình suy nghĩ tới việc đấy. Mục đích của hắn là khiến mình sợ bóng sợ gió mà thôi. Dù sao mất mặt một lúc còn nhẹ hơn việc mình mất đi cái kia rất là nhiều”

- Anh muốn tôi mang anh đi tới nơi nào?

Cô gái bỗng phản ứng, vôi vàng hỏi.

- Cô tên là gì, hiện tại đang ở đâu?

Lâm Vân đột nhiên hỏi lại.

- Tên Diệp Điềm, ở…Anh muốn hỏi tôi những cái này làm gì?

Cô gái tên Diệp Điềm vừa nói tên, vội vàng dừng lại.

- Đừng nói nhảm nhiều, mau đưa tôi tới chỗ ở của cô. Không cần cô thuộc tổ chức hoặc bang hội nào. Nhưng muốn chọc tới tôi thì phải chịu hậu quả. Còn có, cô và đồng bọn của cô cần Ngũ Thải Phỉ làm cái gì? Mà thôi, đợi lát nữa tôi sẽ hỏi lão đại của cô.

Lâm Vân lạnh lùng khẽ hừ một tiếng. Chẳng muốn dài dòng với cô nàng này.

Lúc này Diệp Điềm mới hiểu hắn đã sớm nhìn ra mình là người lấy trộm Ngũ Thải Phỉ trên xe lửa kia. Hóa ra, từ nãy giờ là hắn đùa cợt mình.

Khuôn mặt của nàng lúc trắng lúc đỏ. Trong đầu đang đấu tranh không biết có nên dẫn hắn đi không. Lâm Vân lạnh lùng nhìn cô nàng Diệp Điềm này, cũng không thúc giục cô ta, mà chờ cô ta đưa ra kết quả. Nếu cô ta không muốn chủ động dẫn mình tới đó, mình vẫn có nhiều cách để tìm ra tổ chức phía sau cô ta. Hắn tuyêt đối không thể để cho một tai họa ngầm tiếp tục tồn tại.

Hắn tin tưởng dùng thực lực hiện tại của mình, đánh bại một tổ chức là không có vấn đề gì.Mặc kệ cô gái này có lai lịch thế nào, Lâm Vân sẽ không để ý. Hắn không thích lưu lại tai họa đằng sau. Một khi mình có đủ thực lực, mình sẽ xóa bỏ toàn bộ tai họa ngầm đi. Kể cả Lý gia cũng ở trong đó. Lâm Vân biết hiện tại chưa thể động vào Lý gia. Tuy có thể ra mặt đánh bại vài người của Lý gia, nhưng Lý gia là một gia tộc khổng lồ, họ sẽ không thiếu người để phái đi báo thù mình. Lúc đó chỉ có thể đi ngoại quốc. Nhưng ngoại quốc chắc gì đã an toàn hơn ở trong nước. Bởi hắn còn chưa biết ở ngoài Hoa quốc có thể tồn tại những thế lực mà hắn không ngờ tới không.

Diệp Điềm chính đang đắn đo, thì có tiếng điện thoại vang lên. Nàng thấy Lâm Vân chỉ thờ ơ nhìn mình, vội lấy điện thoại di động ra nghe:

- Ừ đúng vậy…Muốn em mang hắn tới? Ừ…Em lập tức tới.

- Anh không phải muốn tôi mang anh tới chỗ của chúng tôi sao? Đi thôi.

Diệp Điềm tắt điện thoại nói với Lâm Vân.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Còn do dự gì nữa, dẫn đường.

Diệp Điềm trở lại nhà hàng ban nãy để lấy xe. Hai người lên xe, Diệp Điềm lúc ngoặt đông lúc ngoặt tây. Không biết đi bao lâu, cô ta vừa lái vừa chú ý biểu lộ của Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, người này khẳng định đang nhớ đường. Lúc rẽ ngoặt, lại liếc Lâm Vân thì thấy hắn rõ ràng đang ngủ. Diệp Điềm liền buồn bực. “Không biết người này là lợi hại hay ngu ngốc? Rõ ràng sắp đến nơi nguy hiểm còn có thể ngủ được. Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả sẽ nhận được sao?”

Lâm Vân đương nhiên sẽ không quan tâm. Qua thân thủ của người bị mình đánh ngất xỉu kia, là biết tổ chức này chắc toàn người bình thường, không có cao thủ gì cả.

Xe không biết đi được bao lâu thì dừng ở bên ngoài môt biệt thự. Ở bên ngoài biệt thự chỉ có một cái đèn đường chiếu sáng, nên khá tối, nhìn không rõ ở bên trong.

Diệp Điềm bước xuống xe, đi vào, Lâm Vân cũng đi theo. Diệp Điềm thấy khóe miệng của Lâm Vân còn mang theo vẻ cười, âm thầm tự nhủ người này thật lớn mật, dám theo mình vào mà không sợ gì cả.

Lâm Vân im lặng đi đằng sau Diệp Điềm tới cửa chính của biệt thự thì cánh cửa được tự động mở ra.

Tuy có chút tối, nhưng vẫn lờ mờ trông thấy một cái bàn và TV trong phòng khách biệt thự. Thậm chí còn có một người nam tử đang ngồi trên ghế sô pha xem TV, giống như đang ngủ gật. Lâm Vân biết tay kia không có ngủ mà đang theo dõi hắn. Cửa sau lưng lại tự động đóng lại. Lâm Vân cười lạnh, nghĩ muốn đóng cửa thả chó?

- Mời theo tôi.

Diệp Điềm về tới đây, thanh âm trở nên bình tĩnh. Dưới ánh đèn hôn ám của phòng khách, bóng lưng thon thả của nàng có vẻ quỷ dị.

Lâm Vân đi theo sau Diệp Điềm, chú ý bốn phía xung quanh. Ngoại trừ nam tử nằm trên ghế salon đang ngủ ra, rõ ràng không thấy một ai mai phục. Hắn âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ lần này là chỉ muốn gặp hắn mà không có mai phục gì?

Diệp Điềm đẩy ra một cánh cửa ở góc phòng, rõ ràng có một cầu thang đi xuống.

Lâm Vân giờ mới biết trong này còn có mật thất. Xem ra không phải mai phục ở trên mà là mai phục ở dưới lòng đất.Rõ ràng xây một căn phòng dưới mặt đất, những người này làm việc có chút bí ẩn. Mà đã cho phép mình xuống đây, chắc không có ý cho mình rời đi.

Lúc này, Diệp Điềm quay đầu nhìn nhìn Lâm Vân, khóe mắt lộ ra vẻ kỳ quái, nhưng trong chớp mắt lúc rẽ ngoắt thì cô nàng biến mất ở tầm mắt.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch, bắt đầu từ ngày mai.

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 151. Chương 147: Tôi Là Người Chính Trực

## 152. Chương 148 (1): Lang Bang

Nam tử trung niên tên Mông Chân rất nhanh lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ. Cô gái che mặt nhận lấy cái hộp, mở ra nhìn một chút, rồi để ở trên mặt bàn nói:

- Đồ vật mà anh muốn tôi cho anh, anh mang nó rồi đi đi.

Tên mập ra dấu cho tên gầy gò đằng sau, tên gầy gò lập tức đi tới cầm chiếc hộp ngọc trên mặt bàn, xoay người trở lại trước mặt tên béo rồi giao cho y.

Tên béo mở chiếc hộp ngọc ra nhìn, sau đó thu hộp ngọc vào túi, gật đầu nói:

- Đã Mông muội khách khí như vậy, muốn giao nó cho anh bảo quản, vậy thì anh không khách khí. Tốt lắm, chuyện ở nơi này đã xong. Mông muội, anh với em đi thôi, thời gian buổi tối rất là quý báu.

Nói xong cười hắc chắc, lộ ra hàm răng bằng bạc.

- Uông mập, anh còn muốn thế nào nữa? Đồ vật tôi đã giao cho anh, anh còn không giữ lời hứa?

Cô gái che mặt cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng quát.

- Ách, thật là kỳ quái, anh có nói gì đâu nhỉ? Vật này là chính em giao cho anh. Anh tới nơi này đã hỏi lấy của em cái gì chưa? Anh tới đây là muốn hẹn đi ăn tối với em thôi mà. Em đưa anh hộp ngọc này, coi như là vật đính ước giữa đôi ta vậy.

- Ha ha ha.

Uông mập nói xong cười to, lập tức lấy ra một điếu thuốc. Tên gầy tranh thủ tiến lên châm lửa.

- Anh…

Sắc mặt của cô gái trắng bệch, nhưng lại không thể làm gì được. Mông Chân đứng ở sau cô ta cũng nắm chặt tay, nhưng vẫn chưa đi lên động thủ.

Chỉ hít hai hơi, Uông mập liền vứt điếu thuốc xuống sàn nhà, nói:

- Không cần phải rượu mời không uống, lại uông rượu phạt. Anh không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Nếu làm cho anh cao hứng, thì anh sẽ thu em là vợ bé. Nếu là mất hứng, Hừ, cô biết kết cục của con bé Tiểu Yến kia rồi đó. Nó chính kết cục của cô.

- Nguyên lai chính là tên súc sinh ngươi làm chuyện đấy. Uông mập, ngươi là tên súc sinh ăn thịt không nhả xương.

Cô gái che mặt tức giận đến toàn thân phát run.

- Cô em, đừng giả nai với tôi nữa. Cô hẳn là đã sớm biết cha cô và chú của cô là do tôi giết, vết sẹo trên mặt của cô kia cũng là do lão tử chém. Cô cần gì phải ẩn nhẫn, ha ha, muốn báo thù thì lên đây đi. Lão tử Uông mập nếu không làm thịt một con nhãi ranh như cô, lão tử cũng không phải là Uông mập.

Uông mập cười ha hả, kiêu ngạo nói.

Cô gái che mặt càng phát run, nhưng lại không nghĩ ra cách nào đối phó, gân xanh trên tay đã nổi lên. Hai tên nam tử đằng sau cô gái cũng đã chuẩn bị tùy thời động thủ.

- Nguyên lai chính là tên súc sinh ngươi làm hại lão tử. Đồ con heo này, lão tử liều mạng với ngươi.

Lý Thanh nói xong, lập tức đánh tới Uông mập. Y biết hôm nay đã không có cách nào rời khỏi đây, còn không bằng liều mạng làm thịt con heo mập này trước.

Sau lưng Uông mập có một nam tử áo đen, nhìn thấy Lý Thanh lao tới liền tung ra một cước. Lý Thanh bị đá văng xa vài mét, ngã xuống sàn nhà, không dậy nổi.

Cô gái che mặt nhìn Lý Thanh nằm dưới sàn nhà, trên mặt có chút xấu hổ. Nhưng cô ta cũng biết hôm nay không ai có thể chạy thoát. Không khỏi ngẩng đầu nhìn tay Lâm Vân từ đầu đến cuối đều rất trấn định kia.

Lâm Vân không nhanh không chậm bưng chén trà lên, lại uống một hớp. Vẫn chưa nói gì thì Uông mập đã mở miệng:

- Thật không nghĩ tới, khách của Mông muội lại là một tên trang bức như vậy. Lại có thể uống trà trong hoàn cảnh này. Tham Lang, lấy chút máu cho hắn uống.

Người là gọi là Tham Lang còn chưa đi lên, Lâm Vân đã nói:

- Ê heo mập, đưa cái hộp ngọc ngươi vừa cất đi cho ta xem một chút.

Lúc cô gái che mặt mở cái hộp ngọc kia ra, Lâm Vân liền phát hiện ra hộp ngọc có sự ba động của linh khí. Trong nội tâm đã sớm kinh hãi. Tuy nhiên hắn vẫn bất động thanh sắc. Trong đầu suy nghĩ, vì sao có nhiều linh thạch như vậy? Chẳng lẽ nơi này thực sự có người Tu Chân? Đang lúc nghĩ ngợi thì Uông mập đã gọi Tham Lang tới.

Nghe Lâm Vân nói vậy, chẳng những Uông mâp giật mình, tất cả mọi người đều giật mình. Kể cả người đứng phía sau cô gái che mặt cũng ngơ ngác nhìn Lâm Vân. Cô gái che mặt nhìn Lâm Vân, âm thầm tự nhủ, người này có phải là một tên ngốc? Hình như từ khi vào căn phòng này tới giờ, biểu lộ của hắn vẫn là không sợ hãi a.

- Ha ha ha…

Qua mười giây, Uông mập mới phản ứng, lập tức cười to. Thật lâu rồi y không nghe thấy chuyện nào buồn cười hơn thế. Lại có người dám dùng khẩu khí như vậy nói chuyện với y. Tên này hẳn là một tên điên.

“Ngươi đoán không sai, ta vốn chính là một tên điên, bây giờ vẫn còn chút điên”

Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ cươi cợt, hình như trả lời suy nghĩ trong lòng của Uông mập.

Uông mập vẫn không nói gì, Tham Lang đã đi tới trước mặt Lâm Vân, giơ tay chụp về phía ngực của Lâm Vân. Y muốn bắt Lâm Vân lại, rồi quật ngã xuống mặt đất.

Tuy nhiên, tay của y còn chưa đụng vào ngực của Lâm Vân, cổ tay đã bị Lâm Vân bắt lấy. Một tiếng kẽo kẹt vang lên, cổ tay của y bị Lâm Vân trực tiếp bóp nát. Tham Lang còn chưa kêu ra tiếng, Lâm Vân lại giơ chân lên, đạp một cước vào ngực của Tham Lang. Tham Lang bị đá văng ra ba mét, đập vào tường nhà, không ngừng nhổ ra máu tươi, mắt thấy đã không sống nổi.

Mọi người nhìn môt màn này đều ngây dại. Sự lợi hại của Tham Lang, người nào ở chỗ này cũng biết, y chính là một trong bốn thủ hạ lợi hại nhất của Uông mập. Không nghĩ tới, Lâm Vân chỉ cần dùng một chiêu là cướp đi tính mạng của y. Trong khi hắn còn chưa đứng dậy. Đây là thứ yếu, quan trọng nhất là người này ra tay tàn nhẫn, hình như trong suy nghĩ của hắn không coi nhân mạng là cái gì. Khiến cho những dân liều mạng ở đây đều cảm thấy trái tim băng giá.

“Răng rắc”

Thủ hạ đằng sau của Uông mập đều giơ súng lên. Nhưng súng còn chưa nhắm vào Lâm Vân, toàn bộ đã bị rơi xuống mặt đất. Mà mỗi người thì vịn lấy tay cầm súng của mình, bởi vị trên cổ tay của bọn họ đều có cắm một mảnh gỗ, máu còn đang không ngừng chảy. Nhìn nhìn cái bàn trước mặt Lâm Vân, quả nhiên là thiếu một mảnh lớn.

Mông Văn hít vào một hơi. Lần này mình đã chọc vào một người nào vậy? Lại còn muốn bắt hắn lại, chuẩn bị nghiêm hình khảo vấn. Mấy người bên mình còn chưa đủ cho người ta tung mấy cước. Trong nôi tâm càng phát lạnh.

Uông mập nhìn mấy tên thủ hạ cầm súng phia sau, toàn bộ đều bụm lấy cổ tay, trên cổ tay tràn đầy là máu. Xem ra cổ tay của những người này cũng đã bị phế. Trong nháy mắt, mồ hôi đã rơi như mưa trên trán của Uông mập. Lại có người lợi hại như vậy, vì sao mình lại đen đủi như thế? Rõ ràng chọc giận một tên sát thần. Gặp phải thứ dữ rồi, trong lòng sợ hãi khiến y chỉ có thể lắp bắp nói:

- Anh hùng…Là do Uông mập tôi mắt mù, mới mạo phạm ngài…Tôi.

Uông mập nói đứt quãng, cố thể nào cũng không thể nói liền mạch được.

Pằng một tiếng, Lâm Vân vỗ bàn nói:

- Ngươi có phải là heo không, hay là điếc. Lão tử bao ngươi đưa cái hộp đây, con heo ngươi còn muốn lão tử nói mấy lần?

Uông mập lúc này mới phản ứng, vội vàng lấy cái hộp, cung kính chạy tới giơ hai tay đưa cho Lâm Vân, sau đó lùi lại vài bước, lau cái trán đầy mồ hôi.

Lâm Vân mở cái hộp ngọc ra. Quả nhiên là một viên linh thạch, giống với viên mà Tần Vô Sơn đưa cho mình. Lập tức nhướng mày, âm thầm tự nhủ, đã xuất hiện hai viên linh thạch rồi.. Chẳng lẽ nơi này thực sự có người Tu Chân?

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 153. Chương 148 (p2): Lang Bang

Mọi người ở đây thấy sau khi Lâm Vân mở chiếc hộp ngọc ra, chỉ cau mày trầm tư. Không ai dám phát ra âm thanh. Uông mập thì vụng trộm nhìn bốn phía, trong đầu đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tránh được một kiếp này.

Lý Thanh đã nhận ra người này chính là người đã cứu mình ở Phần Giang. Trong nội tâm rất kích động. Khó trách người này lợi hại như vậy, nếu là hắn, thì không có việc gì được gọi là kỳ lạ cả. Thật không ngờ, ở Yên Kinh mình còn có thể gặp được hắn. Lý Thanh muốn đi lên chào hỏi, nhưng do hiện tại một phần là không đứng dậy nổi, một phần là Lâm Vân còn đang trầm tư.

Một tên thủ hạ áo đen của Uông mập chậm rãi di chuyển tới cửa lớn. Nhưng y còn chưa tới cửa, một tiếng a vang lên, y liền ngã xuống mặt đất, không đứng dậy nổi. Chỗ đầu gối của hai chân đều cắm một mảnh gỗ. Mắt thấy hai cái chân coi như là phế đi, người ở chỗ này đều khiếp sợ, không còn người nào dám cử động.

- Viên đá này vốn là của ai?

Lâm Vân cuối cùng đã lên tiếng.

- Lâm tiên sinh, viên đá này là do một người bạn của cha tôi muốn tôi giữ hộ, còn ông ta thì đi ra nước ngoài có việc. Có lẽ ông ta sợ mang viên đá này đi ra nước ngoại sẽ có rủi ro, nên không mang đi. Nhưng không biết là ai tiết lộ tung tích của viên đá này ra ngoài, nói rằng viên đá ở trong tay tôi. Còn nói viên đá này có tác dụng gì đó với việc tu luyện. Kỳ thưc, tin này toàn là tin vịt. Uông mập chính là muốn tìm viên đá này. Còn nguyên nhân vì sao y muốn viên đá, thì tôi không biết.

Cô gái che mặt tên Mông Văn vội vàng nói.

- A, heo mập, ngươi cần viên đá này làm gì?

Lâm Vân nhìn Uông mập hỏi.

- Hảo hán…Không phải là tôi muốn viên đá đó…Mà là một người bạn của tôi muốn có viên đá đó. Còn y muốn có viên đá để làm gì…Tôi, tôi cũng không biết.

Uông mập nơm nớp lo sợ nói hết mấy câu đó, trên trán lại đổ đầy mồ hôi.

- A, lại có chuyện như vậy? Trong tay bạn của ngươi còn những viên như thế này không? Hiện tại y ở chỗ nào?

Lâm Vân vừa nghe lời này, trong nội tâm cả kinh. Vội vàng hỏi câu đó.

- Y đã có viên đá nào trong tay chưa thì tôi cũng không rõ ràng. Có lẽ là chưa có. Nhưng y thu thập để làm gì, tôi lại không biết. Y tên là Hứa Sĩ, là một khách khanh (Người không thuộc gia tộc ,có tài năng, được gia tộc thuê làm việc) của Phan gia. Mỗi tháng đều đi ra ngoài mấy lần, nhưng không có chỗ ở cố định. Y dùng tiền rất là hào phóng. Tôi với y là ngẫu nhiên nhận thức. Y nói chỉ cần tôi kiếm được ba viên đá như vậy, y sẽ cho tôi hai triệu nguyên. Năm viên là năm triệu nguyên.

Uông mập nói một hồi, dần dần không còn nói lắp như trước.

Lại có người chuyên môn thu mua linh thạch? Lâm Vân lần nữa lâm vào trầm tư. Hắn cảm thấy hơi lo lắng. Người thu mua linh thạch này là ai? Chẳng lẽ thực sự có người Tu Chân ở thế giới này? Lâm Vân cảm thấy mình phải nhanh chóng tăng thực lực của bản thân lên.

Tuy nhiên, tên Uông mập kia còn nhiều điều chưa nói thật, không thể tin được.

Pằng một tiếng, Lâm Vân lại đập vào bàn nói:

- Tên béo, ngươi cũng giỏi nói dối đây. Ngươi là người của bang hội nào? Nếu lại nói thêm một câu nói dối, từ nay về sau ngươi khỏi cần phải lên tiếng. Ngươi sẽ giống như tay thủ hạ nằm ở cửa kia của ngươi.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào tên béo. Tên này hẳn là lão đại của bang hội nào đó. Nhưng y chỉ vì vài trăm nghìn nguyên mà tư mình chạy tới đây. Có chút không hợp đạo lý.

Uông mâp nghe Lâm Vân nói vậy, giật mình một cái, vội vàng nói:

- Đừng làm vậy. Tôi nói, tôi là người của Lang Bang, kỳ thực chỉ là một chân chay mà thôi. Viên đá này là Hứa Sĩ cùng là người trong bang yêu cầu tôi tới tìm. Lần này biết được trong tay của Mông Văn có một viên là do Hứa Sĩ nói cho tôi biết.

- Vậy tay Hứa Sĩ kia ở chỗ nào? Còn ngươi nữa, đứng đầu Lang Bang là ai? Lâm Vân tiếp tục hỏi.

- Bình thường Hứa Sĩ đều ở trong nhà của Phan gia. Hình như y có nhiệm vụ là thu mua các đồ ngọc gì đó. Mà bang chủ Lang Bang là Hoàng Khiếu. Tuy nhiên, hiện tại Hoàng Khiếu cũng làm việc cho Lữ cung phụng.

- Chính thức không chế Lang Bang của chúng tôi, chính là Lữ đạo trưởng. Cũng là cung phụng của Lang Bang. Tôi, Uông mập nhiều nhất chỉ là người sai vặt mà thôi.

Uông mập nói một hơi, có chút kinh nghi bất định nhìn Lâm Vân. Trong lòng y âm thầm suy đoán vì sao Lâm Vân biết mình nói dối.

- Vậy Lữ đạo trưởng là ai? Y ở chỗ nào?

Lâm Vân thấy lại chuyển tới một Lữ đạo trưởng, trong lòng càng hoài nghi.

- Lữ đạo trưởng là ai, tôi cũng không biết. Thậm chí tôi rất ít khi nhìn thấy y. Bình thường, các việc lặt vặt đều là bàn bac với Hứa Sĩ. Ngay cả nơi ở của Lữ đạo trưởng tôi cũng không biết.

Mồ hôi trên trán của Uông mập càng ngày càng nhiều.

- Hứa Sĩ sống ở đâu?

Lâm Vân nhìn Uông mập, phỏng chừng hiện tại y nói là sự thật.

- Hứa Sĩ đang ở nơi nào tôi không rõ. Mỗi lần đều là y đến Nhân Gian Thiên Đường tìm tôi.

- Nếu tìm y, chỉ có thể đi tới gia viên của Phan gia. Ở nơi đó có khả năng gặp được y.

Uông mập trả lời cẩn thận. Y sợ Lâm Vân nếu không hài lòng, liền đá một cước vào người y.

Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, xem ra muốn tìm được Lữ đạo trưởng thì phải tìm Hứa Sĩ trước.

- Lý Thanh, cậu tới đây một chút.

Lâm Vân tự hỏi một lát, cảm thấy loại chuyện này cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần mình nhanh chóng tăng cường thực lực là được. Vạn nhất gặp môt người Tu Luyện mạnh hơn mình, thì tính là mình không may mắn. Tuy nhiên, vẫn nên đi một chuyến tới Phan gia kia.

Nghe thấy Lâm Vân gọi mình, Lý Thanh vội vàng nhịn đau đi tới bên cạnh Lâm Vân nói:

- Ân công, không nghĩ tới ở Yên Kinh có thể gặp lài ngài. Thật sự là..

Thần sắc có vẻ rất kích động.

Lâm Vân đập một chưởng lên bờ vai của Lý Thanh, lực lượng Tinh Vân vận chuyển. Lý Thanh chỉ cảm giác có một dòng khí nóng chảy vào người, rất là thoải mái. Cảm giác buồn bực khi bị trúng một cú đá kia đã biến mất không còn nữa. Y rất là kinh hỉ, thậm chí có chút hoảng sợ. Vốn biết bổn sự của người trẻ tuổi cứu mình này rất lớn, không ngờ lại lớn đến trình độ như vậy.

- Ừ, sau này gọi tôi là Lâm Vân là được, không cần phải gọi là ân công làm gì. Không phải cậu ở Phần Giang sao? Vì sao lại tới Yên Kinh?

Lâm Vân có chút kỳ quái hỏi.

- Chuyện này một lời khó nói hết. Lúc trước tôi ở Phần Giang tiếp tục phát triển hội Hắc Long. Hơn nữa còn thành công nắm giữ hội Hắc Long. Nhưng không ngờ Hoàng Đơn còn có một người huynh đệ là Hoàng Song. Hoàng Song đã âm thầm khống chế bộ phận lực lượng của Hắc Long. Cuối cùng y thừa dịp tôi không phòng bị, liền phản bội lại tôi. Tôi bị tổn thất thảm trọng, liền mang theo vài người huynh đệ rời đi Phần Giang, chạy tới Yên Kinh. Tuy chỉ có hai tháng, nhưng tôi ở chỗ này cũng đánh ra một chút danh khí. Không ngờ lần này lại bị tên heo mập của Lang Bang ám hại, khiến tôi và Thiên Minh xảy ra xung đột.

Lâm Vân đơn giản kể lại kinh nghiệm của mình.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 154. Chương 149:

## 155. Chương 150: Anh Hùng Không Cứu Mỹ Nhân

Chương 150: Anh hùng không cứu mỹ nhân

- Lâm Vân, lại đây đi.

Lâm Vân nghe phía trước có người gọi mình, thấy là Phương Tường, định nói là sẽ ngồi ở đây. Tuy nhiên nhìn về phía sau trong lúc mình do dự, chỗ trống đã bị ngồi kín. Bây giờ đi ra sao? Nhưng lại thấy giáo sư Tô đi vào từ phía sau rồi.

Không còn cách nào khác chỉ đành đi đến bên cạnh Phương Tường, thấy Phương Tường còn dùng sách chiếm lấy một chỗ, biết đây không phải là giành cho mình. Hắn nhìn Phương Tường rồi hỏi:

- Chỗ này chắc không phải giành cho mình đúng không?

- Ah, đúng vậy, mình giành chỗ cho cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ kia, chỉ có điều đã có người giành chỗ cho cô ấy rồi, nhường cho cậu đó.

Phương Tường nói xong tinh thần có chút sa sút nhìn cô gái gần cửa sổ kia.

Lâm Vân cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, một cô gái gầy gò tóc dài xỏa vai, bộ dáng xinh xắn động lòng người, trong lòng thầm cười, thật không ngờ Phương Tường với thân hình cao lớn lại thích một cô gái nhỏ nhắn như vậy. Hắn thuận miệng thốt ra:

- Mắt nhìn không tệ.

- Mắt nhìn là không tệ, nhưng mắt người khác nhìn lại không nhất định sẽ giống mình đâu.

Phương Tường vẻ mặt khổ sở, khi nói chuyện vẫn chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng với một bạn học nam khác kia.

Lâm Vân mặc kệ y, nhìn bên cạnh cũng là một quyển sách, xem ra cũng là giành chỗ cho người khác. Lâm Vân nhìn người bạn học giành chỗ này, không ngờ nhận ra, đó chính là anh chàng Thịnh Phi, dây dưa không rõ với Từ Nhân.

Chẳng lẽ đây là chỗ giành giúp cho Từ Nhân sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hôm qua mới đuổi được Từ Nhân đi, hôm nay lại cùng đến ngồi rồi hả? Từ Nhân này lẽ nào cũng thuộc ngành y dược sao? Lâm Vân đang suy nghĩ có nên mở cửa phía trước để ra ngoài không, dù sao bây giờ vẫn chưa bắt đầu vào học.

Tuy nhiên Lâm Vân vừa đứng dậy liền thấy giáo sư Tô mở cửa, có hai cô gái đi vào cùng, trong đó một chính là Từ Nhân, còn người kia thì chưa gặp qua.

- Từ Nhân, ở đây.

Thịnh Phi thấy Từ Nhân đến rồi, vội vàng gọi nói.

Từ Nhân nhìn thấy Thịnh Phi, cau mày, lại nhìn Lâm Vân đang ngồi cách Thịnh Phi một chỗ ngồi, lông mày nhíu chặt hơn. Tuy nhiên bây giờ chung quanh đã không còn chỗ trống, chỉ còn một chỗ mà Thịnh Phi giành giúp cô, nếu không thì phải đứng cuối lớp để nghe giảng.

- Từ Nhân, chúng ta qua đó đi, mình thấy bên đó vẫn có thể chen chúc được.

Một cô gái khác nói.

Từ Nhân và cô gái kia đi đến chỗ giữa Thịnh Phi và Lâm Vân, chỗ ngồi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai người cố ních thì cũng có thể ngồi được.

Giáo sư Tô sau khi mở cửa, lại quay lại đặt giáo trình lên bàn, một lần nữa đi ra phía cửa nhỏ phía trước, châm một điếu thuốc. Đây là thói quen của ông, mỗi lần lên lớp đều phải hút một điếu.

Từ Nhân và cô gái kia nghĩ chỗ ngồi đã kín rồi, hơn nữa giáo sư Tô hút xong thuốc là sẽ bắt đầu lên lớp. Giáo trình dạy học dược lý của giáo sư Tô giảng rất hay, nếu không cũng không thu hút nhiều học sinh đến nghe bài như vậy rồi. Thịnh Phi thấy hai người Từ Nhân thực đã chen vào chỗ này, bèn nhích người tránh chỗ thêm một chút. Trong lòng vui như nở hoa.

Lâm Vân thấy giáo sư Tô còn có thói quen tốt này, liền vội vàng đứng dậy nói với Phương Tường:

- Ôi, mình quên không mang vở ghi rồi, giáo sư Tô giảng bài mà không chép lại thì sao được chứ. Mình quay về lấy vở trước đã nhé.

Nói xong không đợi Phương Tường trả lời, liền đứng dậy rời đi. Hắn cũng không muốn đợi giáo sư Tô hút xong thuốc mới đi, để hắn có thể tiện đi ra ngoài từ cửa sau.

Vốn Từ Nhân và cô gái kia chen một chỗ rất chật, bây giờ Lâm Vân vừa đi, liền trở nên rất thoải mái.

- Cậu này sắp vào học rồi mà còn ra ngoài lấy vở, đợi đến khi đến thì không phải đã vào học rồi sao? Giáo sư Tô không thích giờ học bị gián đoạn đâu.

Cô gái bên canh Từ Nhân nhỏ giọng nói với Từ Nhân, kỳ thực là cũng muốn nói cho Lâm Vân nghe.

Lâm Vân làm như không nghe thấy gì, bước nhanh và rời khỏi từ cửa sau.

- Anh đợi chút…

Từ Nhân thấy Lâm Vân không ngờ thấy mình đến rồi, liền rời khỏi từ cửa sau, đột nhiên cảm thấy không bình thường, lập tức chạy đuổi theo.

Lâm Vân đi rất nhanh, nháy mắt đã đi rất xa khỏi phòng học. Giáo sư Tô cũng đã hút xong thuốc, bước vào phòng học bắt đầu giảng bài. Từ Nhân chạy một lúc cuối cùng cũng đuổi theo Lâm Vân:

- Đợi tôi với.

Lâm Vân quay đầu thấy Từ Nhân không ngờ đã đuổi theo mình, cau mày hỏi:

- Cô lại có chuyện gì thế?

- Tại sao cứ nhìn thấy tôi là anh bỏ đi vậy? Chẳng lẽ trong lòng anh có quỷ hả?

Từ Nhân giống như đã bắt được cái gì đó, nhưng lại không bắt được, chỉ đành hỏi như vậy.

- Ài, biết nói cô như thế nào nhỉ? Tôi đi lấy vở ghi, cô xía vào làm gì? Lẽ nào cô tự thấy mình thực sự tốt lành như vậy hả? Tôi nói với tôi rồi, tôi không thích táo xanh, thứ tôi thích là thiếu phụ, hiểu không hả? Cho dù cô có đuổi theo tôi, tôi cũng không để cho cô đuổi kịp đâu. Tuy nhiên nếu như cô biến thành thiếu phụ, nói không chừng tôi có thể suy nghĩ lại đấy.

Lâm Vân nói xong nhìn chằm chằm vào ngực Từ Nhân, vừa nhìn lại vừa lắc đầu, điều đó thể hiện quá rõ ràng, chính là cái này thực sự lá bé quá mà.

- Anh là đồ lưu manh? Anh còn biết xấu…

Từ Nhân khuôn mặt khi trắng khi đỏ, hận không thể móc con ngươi của tay Lâm Vân này ra.

- Tôi vốn là lưu manh mà, lẽ nào bây giờ cô mới biết hả. Cô quấn lấy tôi thì có tác dụng gì chứ? Cô biết tôi thích kiểu con gái như thế nào không? Ngực phải to, cô không thích hợp, mông phải căng, của cô tuy không nhỏ, nhưng, ài để câu được con trai, điểm này thì cô còn được một chút, nhưng vẫn còn thiếu một chút ah?

Lâm Vân nói xong còn cố ý nhìn từ ngực Từ Nhân xuống mông, một hình tượng A Tam điển hình. Nhìn xong còn hắc hắc cười, rồi không thèm để ý đến Từ Nhân này nữa, nhắm thẳng hướng cổng trường mà đi.

Từ Nhân đứng đó bị lời nói của Lâm Vân làm cho khuôn mặt khi trắng khi đỏ, bản thân mình từ khi nào bị người ta nói như vậy thế? Lời nói và ánh mắt của Lâm Vân này quả thực chính là đồ lưu manh cộng thêm đốn mạt mà.

Lẽ nào hắn thực sự thích thiếu phụ như những gì hắn nói, tuy nhiên hắn thích thiếu phụ thì có liên quan gì đến mình chứ, mình chỉ là muốn xác nhận người này rốt cuộc có phải là Dã Nhân đã cứu mình hay không mà thôi. Hừ, ngực Từ Nhân mình đây làm gì có chuyện nhỏ chứ? Nghĩ tới đây còn vô ý thức cúi đầu xuống nhìn.

Không đúng, hôm nay rõ ràng hắn nhìn thấy mình rồi đi, hắn không muốn tiếp xúc với mình, đây là vì nguyên nhân gì? Còn có lần trước khi hắn bắt lấy tay mình, động tác cực nhanh, thậm chí còn chưa quay đầu, nhẹ nhàng bắt lấy đã khiến tay mình hiện lên năm vết hằn đỏ. Nói rõ người này là cao thủ, điểm này cũng rất giống với Dã Nhân kia.

Nếu người này thực sự là Dã Nhân kia, hắn đối với mình như vậy chỉ nói rõ một điều, hắn không muốn bản thân bị nhận ra. Đột nhiên nghĩ ra một cách cực hay để thử hắn, lấy điện thoại ra vội vàng gọi đến một số:

- Từ Triết, không có chuyện gì thì đến giúp em một chuyện, nhanh lên, là như vậy….

Từ Nhân bỏ điện thoại xuống, nhìn nhìn Lâm Vân đang uống sữa đậu nành chỗ không xa ngoài cổng trường, tự nhủ lần này xem anh còn không hiện hình. Không ngờ đến bây giờ cũng chưa ăn sáng, thằng cha này đúng là quỷ lười mà.

Lâm Vân đang uống sữa đậu nành, trong tay còn cầm một cái quẩy. Bỗng nhiên phát hiện Từ Nhân ngồi xuống đối diện mình, cũng uống một cốc sữa đậu nành. Trong lòng cũng không thèm để ý, tuy nhiên sự cố chấp của cô gái này cũng đáng khâm phục thật, những cô gái bình thường bị những lời như vậy của mình đả kích, đừng nói sớm đã phát hỏa lên mà căn bản sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa. Từ Nhân này cũng đủ ghê gớm, không ngờ không chỉ xuất hiện trước mặt mình, mà còn ngồi cùng bàn với mình uống sữa đậu nành.

Từ Nhân thấy Lâm Vân chỉ lo ăn, không để ý đến cô, trong lòng đắc ý, tự nhủ lần này anh xem như không tìm được cớ gì để nói tôi rồi chứ hả? Chỉ cần anh chủ động nói chuyện, tôi sẽ xử lý anh ngay tức khắc.

Nhưng Lâm Vân uống hết một cốc nước đậu, mấy cái quẩy cũng đã chén hết, một câu cũng không nói, giống như Từ Nhân là không khí vậy.

Mắt thấy Lâm Vân ăn xong liền muốn đi, anh họ của mình còn chưa đến, Từ Nhân thấy sốt ruột trong lòng. Chính vào lúc này, một chiếc BMW X6 dừng trước quán sữa đậu nành.

- Ồ, không ngờ ở đây còn có một người đẹp, ha ha, vận may của lão tử không tệ à.

Từ trên chiếc BMW, một người thanh niên tóc vàng xoăn bước xuống, còn có một thanh niên tóc dài. Sau khi hai người xuống, thanh niên tóc vàng xoăn trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Từ Nhân, giơ tay nắm lấy cổ tay Từ Nhân nói.

- Cùng anh tìm một chỗ vui vẻ chút đi.

Người đàn ông tóc vàng xoăn nắm lấy tay Từ Nhân còn không nói làm gì, gã còn giơ tay nhấc cằm của cô lên.

- Buông tôi ra, anh định làm cái trò gì vậy, để cho tôi đi.

Từ Nhân gạt tay người thanh niên tóc vàng xoăn xuống, hét lên.

Chung quanh lúc này cũng đã có rất nhiều người vây quanh, nhưng nhìn thấy cảnh này, chỉ đứng nhìn từ xa, không ngờ không một ai dám tiến lên ngăn cản. Lâm Vân nhìn với nụ cười mỉm, một chút cũng không có ý tiến lên.

- Hai người các cậu, nhanh buông cô gái này ra. Thật không biết xấu hổ, buông cô ấy ra.

Một cụ già thực tại nhìn thấy không thuận mắt, bước ra quát lớn.

- Lão già kia, xéo qua một bên.

Người thanh niên còn lại đẩy cụ già một cái, suýt nữa thì đẩy ngã cụ già.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 156. Chương 151 (1): Từ Nhân Gặp Rắc Rối

- Thằng nhóc này, cậu lên giúp một tay đi. Cô bé này quả thực rất đáng thương mà. Thằng lông vàng này không ngờ ban ngày ban mặt dám làm như vậy, ài, thói đời bây giờ ah, mình thực ra là già rồi.

Cụ già đã có tuổi này bị đẩy một cái, đau lòng nói.

- Đúng vậy đó, người anh em nếu không hai chúng ta xông lên đi, tôi nghĩ tay kia nhìn thấy mình lên sẽ không dám làm như vậy nữa đâu, đi thôi.

Anh chàng đứng bên cạnh Lâm Vân thấy Từ Nhân càng lúc càng đáng thương, mắt thấy như sắp bị tay tóc vàng xoăn này lôi vào xe, vội vàng muốn cùng Lâm Vân tiến lên cứu người đẹp.

- Sữa đậu nành không tệ.

Lâm Vân sờ sờ bụng của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ rồi rời đi, cứ như không nhìn thấy cô gái yếu đuối trước mắt này bị hai kẻ lưu manh đùa giỡn vậy, thậm chí còn nhớ lại hương vị sữa đậu nành vừa mới uống.

Đảo mắt Từ Nhân đã bị hai tên lưu manh lôi vào trong xe, người khác vội vàng báo cảnh sát. Người đứng bên cạnh Lâm Vân vừa rồi có chút khinh bỉ, mình nhu nhược không dám xông lên cứu người thì thôi đi, trước khi đi không những không lên cứu còn nói mát, hoặc là căn bản không xem ra gì.

- Ài, nhân tâm bất cổ, nhân tâm bất cổ ah..! (con người ngày nay không chất phác thật thà như người xưa).

Cụ già vừa nói vừa rời đi, đám người xung quanh còn đang bàn luận ở đây không ngờ có bọn cướp to gan như vậy, cả đám đều lo lắng cho Từ Nhân.

- Được rồi, để em xuống đi, thật là, con người này lương tâm bị chó gặm mất rồi.

Từ Nhân nói với người thanh niên tóc vàng xoăn kia.

- Có cần anh đưa em về trường không? Từ Nhân.

Gã lông vàng vội nói.

- Nhân Tử sao lại muốn bọn tôi diễn như vậy hả? Diễn cho ai xem thế? Hình như không nhìn thấy có người lên cứu cô à?

Người thanh niên kia có chút buồn cười nói.

- Đừng nói nữa, Hổ tử.

Gã lông vàng vội ngăn lời người thanh niên này lại, gã đã nhìn ra tâm tình của Từ Nhân không tốt.

- Khoan hãy dừng xe, em nhìn thấy người đó lên taxi rồi, đi theo anh ta đi.

Từ Nhân phát hiện Lâm Vân không ngờ đã lên một chiếc taxi, vội vàng nói.

Lâm Vân nghĩ đến trò diễn của Từ Nhân kia mà thầm cười, làm gì có ai bị bắt cóc mà lại cẩn thận đặt cốc sữa đậu nành xuống trước chứ? Không cố phản kháng với bọn bắt cóc, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Lâm Vân, xem hắn có lại cứu mình không?

Lâm Vân lên taxi đi thẳng về Phan Gia viên, người trong Phan Gia viên rất đông, đi đi lại lại với đủ kiểu người. Lâm Vân tùy ý lượn một vòng, trong này cái gì cũng bán, thậm chí ngay cả Hòa Thị bích.

Nhìn đám người chung quanh, Lâm Vân quyết định tìm một cửa hàng hỏi trước. Lịch sử “Kỳ Thiên Hạ” ở Phan Gia viên không lâu, nhưng người đến Phan Gia viên không ai không biết “Kỳ Thiên Hạ”. Ông chủ Phú Kiều cũng rất nổi tiếng, ông ta thừa nhận là buôn bán đúng giá. Trên thực tế người đến đây rất ít người chịu thiệt, bất luận là muốn mua hay muốn bán. Cho nên việc kinh doanh của ông chủ Phú vẫn luôn rất tốt.

Đi vào “Kỳ Thiên Hạ”, Lâm Vân đã phát hiện bên trong có không ít người, may mà “Kỳ Thiên Hạ” diện tích đủ lớn, và trông rất rộng rãi và thoáng đãng. Lâm Vân đi một vòng khắp chung quanh, các loại đồ cổ bày bán trong tủ kính rực rỡ muôn màu, đồ vật tương đối quý giá thì chỉ để ra một cái làm mẫu hoặc là lời giới thiệu.

- Chào quý khách, anh muốn mua gì?

Một nhân viên cửa hàng ngồi phía sau quầy, thấy Lâm Vân liền vội vàng đi tới hỏi.

- Ồ, để tôi xem trước đã. Nhưng tôi muốn hỏi một chút là Hứa Sĩ gần đây đến chưa?

Lâm Vân nghĩ tay Hứa Sĩ này có tiếng như vậy, khẳng định những người này đều biết.

- Hứa Sĩ? Anh không biết chuyện hôm qua sao? Anh ta bị hiềm nghi có liên quan đến việc buôn bán di vật văn hóa, đã bị phát lệnh truy nã, bây giờ có khi đã chạy khỏi Yến Kinh rồi. Ông chủ Hứa này xưa nay đối nhân xử thế phóng khoáng, chỉ là, ài, không ngờ… Ồ, anh có chuyện gì nữa không?

Nhân viên bán hàng này tự thấy mình nói hơi nhiều rồi, muốn nói đến buôn bán di vật văn hóa, người ở Phan Gia viên này quả thực có không ít, nhưng Hứa Sĩ này khẳng định còn có án khác trên người.

Lâm Vân tự nhủ sao lại thiếu may mắn như vậy, hôm nay mình đến tìm y, thì y đã chạy rồi?

- A… cái này không phải tôi làm.

Lâm Vân quay đầu lại, thấy Từ Nhân vẻ mặt chật vật đứng trước một cửa hàng khác, nhưng lại bị một nhân viên bán hàng và hai bảo vệ ngăn lại. Lòng nghĩ, cô gái này lại làm cái trò gì nữa đây? Không ngờ còn theo mình đến tận đây.

Nhân viên cửa hàng lại đứng ở cửa nói với đám người vây quanh:

- Mọi người phân xử cho, bộ Hán ngọc Song La Hán này chỗ tôi để là trong cửa hàng của tôi, mọi người đều đứng xa nhìn, nhưng cô gái này lại chạy đến đứng phía sau nó, sau đó lại đột nhiên chạy đi, làm cho nó bị đổ và vỡ rồi, mọi người nói xem cái này có phải là nên do cô ta đền không?

Lâm Vân cũng đi qua đó, vừa nghe liền hiểu ra, đây khẳng định là do Từ Nhân kia vì theo dõi mình nên trốn phía sau bộ ngọc La Hán mà người ta trưng bày, kết quả thấy mình đi vào cửa hàng, muốn chạy theo, không ngờ đã làm vỡ đồ của người ta. Hắn lắc đầu không nói, lại thấy buồn cười.

- Vậy bao nhiêu tiền?

Từ Nhân thấy mọi người dường như đều cho rằng cô sai, liền vội vàng hỏi giá tiền.

- Bộ ngọc La Hán này là do ông chủ tôi vừa mua về, ông chủ cũng sắp đến rồi. Giá cả cụ thể tôi không biết là bao nhiêu, hình như có nói khi mua về là hai ba trăm nghìn nguyên.

Nhân viên cửa hàng vừa nói xong, mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Không ngờ là đồ vật quý như vậy, cô gái này tiêu rồi.

- Hai ba trăm ngàn chứ mấy, tôi đền là được chứ gì.

Lời nói của Từ Nhân càng khiến cho mọi người chung quanh chịu không nổi, không ngờ nói là hai ba trăm ngàn chứ mấy, lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng sao?

- Ông chủ đến rồi.

Nhân viên cửa hàng này nhìn ra phía cửa nói, lúc này từ cửa bước vào một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc chiếc áo da màu xám.

- Có chuyện gì thế?

Người đàn ông này thấy ở cửa vây kín người, kỳ lạ hỏi.

- Ông chủ, vừa rồi cô gái này đã làm vỡ bộ ngọc La Hán vừa mới mang ra trưng bày, tôi…

Nhân viên cửa hàng vừa thấy ông chủ đến, liền lôi tên đầu sỏ gây tội ra, trong lòng cũng thấy hoang mang lo sợ, dù sao cũng là do mình trông không tốt, cũng phải có trách nhiệm nhất định.

- Cái gì?

Người đàn ông này bước nhanh đến, quả nhiên thấy trên mặt đất là Hán ngọc Song La Hán đã bị vỡ, sắc mặt lập tức trở nên xám ngoét. Bộ ngọc La Hán này mình vừa mua được, thậm chí người bán cho mình mình cũng vừa tiễn đi xong, đảo mắt đã bị vỡ thành ra như vậy rồi.

Giá của bộ ngọc La Hán này cũng không phải thứ ông ta quan tâm, quan trọng nhất đó là nó là thứ mà ông ta hứa tìm giúp một người rất quan trọng. Thực sự hối hận vì đã không lập tức cất nó đi, nếu không phải vài người khách cũ muốn ông ta để bên ngoài cho họ xem, ông ta khẳng định đã cất nó đi rồi. Bộ Hán ngọc Song La Hán hơn hai trăm ngàn này, trong mắt bọn họ thực tế thì cũng không tính là gì cả, nhưng người kia cứ khăng khăng muốn bộ ngọc La Hán này, mà người kia không phải là nhân vật mình có thể đắc tội được, thế này thì chết chắc rồi.

Nhìn sắc mặt của chủ cửa hàng thay đổi liên tục, Từ Nhân và nhân viên cửa hàng đó cũng tâm trạng bất định.

- Ông nói xem bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đền cho ông.

Từ Nhân cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực này, mở miệng nói trước.

- Đền, cô đền nổi sao? Đây không phải là chuyện bao nhiêu tiền, cô có biết bộ Hán ngọc Song La Hán này tôi phải dùng bao nhiêu tinh lực mới có được không hả? Tôi thèm đến mấy xu của cô, thì tôi đã không phải hao phí nhiều tinh lực đi kiếm nó như vậy rồi, cô nói cô đền như thế nào hả?

Chủ cửa hàng này nhìn bộ ngọc La Hán đã bị vỡ trên mặt đất, nghe xong lời của Từ Nhân, càng nổi trận đùng đùng.

Mọi người chung quanh vừa nghe xong cũng thấy đúng, nếu ông chủ này thực sự quan tâm chút tiền đó, thì sẽ không đi mua bộ Hán ngọc Song La Hán này rồi.

- Vậy ông muốn thế nào?

Từ Nhân mặt đỏ bừng bừng, cũng không thèm để ý đến tên Lâm Vân mà cô đang theo dõi nữa.

- Gọi người lớn trong nhà cô đến đây, chuyện này cô không thể làm chủ được.

Lúc nói vẻ mặt ông ta thâm trầm, trong lòng hận không thể một đá đá văng con nha đầu này ra xa cho khuất mắt.

Từ Nhân thấy sự việc đã không còn là vấn đề mà tiền có thể giải quyết, trong lòng cũng lo lắng. Lập tức định gọi điện thoại về nhà, đột nhiên nghĩ ra thủ phạm chính của chuyện này, bèn lập tức quay đầu nhìn đi, quả nhiên thấy Lâm Vân đang đứng ở xa xem náo nhiệt, thậm chí miệng còn nhếch cười, trong lòng thầm tức giận.

- Anh trai tôi ở kia, gọi anh ấy lại giải quyết với ông nhé.

Từ Nhân nói xong, chỉ về phía Lâm Vân.

Mọi người đứng chung quanh lập tức chuyển ánh mắt lên người Lâm Vân, thậm chí có người còn bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ, em gái gặp chuyện, anh trai không ra mặt nói chuyện đã đành, còn đứng một bên xem náo nhiệt, thằng cha này thực cũng quá đáng mà.

Lâm Vân thấy Từ Nhân chỉ mình, trong lòng thầm cười lạnh, biết rằng Từ Nhân này đang muốn chơi mình một vố đây mà. Đang định xoay người rời đi, thì lúc này có hai nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngăn hắn lại.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 157. Chương 151 (2): Từ Nhân Gặp Rắc Rối

- Tôi về trước xoay tiền, nhân tiện gọi cha mẹ tôi tới đây, để anh trai tôi tạm ở đây đợi nhé.

Từ Nhân nói xong lập tức rời đi. Vào lúc này sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Lâm Vân, cũng không thèm để ý gì. Mà có để ý, thì đã có anh trai ở đây rồi, em gái quay về xoay tiền thì cũng đúng thôi mà.

Từ Nhân đi được không lâu, ông chủ cửa hàng mới giật mình phản ứng lại, làm gì có kiểu anh em như vậy chứ? Em gái gặp họa, anh trai không ngờ một câu cũng không nói, còn đứng một bên xem náo nhiệt? Cô gái này thoạt nhìn cũng mi thanh mục tú, hóa ra là kẻ lừa đảo? Nhưng trong Phan Gia Viên kẻ đến người đi, Từ Nhân đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Ông chủ kia trong biết bây giờ có đi tìm cô cũng không tìm thấy, chỉ đành tiếp tục ngăn Lâm Vân lại. Trong lòng vô cùng tức giận với hai tay bảo vệ này, quyết định hết tháng này sẽ thay người. Bản thân ngậm quả bồ hòn còn không thể nói ra, chỉ đành xử trí với anh chàng bị người ta vu oan này mà thôi.

- Em gái cậu đã đi rồi, cậu cùng tôi vào trong đợi đi.

Ông chủ thấy Lâm Vân đã bị ngăn lại, vội vàng đánh mắt ra hiệu với hai tên bảo vệ và nói.

Lâm Vân nhìn, Từ Nhân sớm đã biến mất dạng rồi, thầm tự khâm phục sự tinh ranh của cô nàng này. Mình bây giờ muốn đi, phỏng chừng sẽ có đại chiến, khẳng định sẽ náo loạn không nhỏ đâu. Nhìn ánh mắt của ông chủ này, có lẽ đã biết mình bị đổ oan rồi, tuy nhiên vẫn ngăn mình lại, khẳng định là muốn mình trở thành kẻ coi tiền như rác đây mà.

Nghĩ rằng mình muốn đi khi nào chẳng được, cũng không quan tâm bây giờ phải đi ngay. Nghĩ đến đấy hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong cửa hàng cùng với hai ông bảo vệ.

Ông chủ cửa hàng khoác áo da màu xám này thấy Lâm Vân thực sự đã đi vào, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Chí ít cũng phải nói mấy câu rằng mình không phải là anh trai của cô gái vừa nãy, không ngờ không nói gì cứ thế mà đi vào.

Lẽ nào mình đoán sai rồi? Người này thực sự chính là anh trai của cô gái vừa rồi sao? Nếu như vậy thì tốt rồi.

Hai gã bảo vệ thấy Lâm Vân cũng không phản kháng, liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng, nên cũng không đi theo vào nữa mà đứng ngăn ở cửa. Những người xem náo nhiệt ở chung quanh thấy sự việc đã có phương án giải quyết sơ bộ, tuy vẫn chưa biết kết quả, nhưng bây giờ không còn gì đáng xem cả, nên lần lượt giải tán.

- Chúng ta lên lầu nói chuyện.

Ông chủ này thấy Lâm Vân không nói gì lặng lẽ đi vào, khóe miệng mấp máy cười lạnh. Cho dù cậu là bị oan, nhưng nếu đã bước vào rồi thì sẽ không để cậu vô duyên vô cớ mà rời đi được.

Lâm Vân cũng không nói chuyện, ánh mắt vừa rồi của ông chủ kia hắn nhìn ra được, biết rằng ông ta không chỉ biết mình bị oan, còn tiếp tục gài bẫy mình. Còn một điều nữa đó là bộ Hán ngọc Song La Hán này theo lời nhân viên cửa hàng nói chỉ có hai ba trăm ngàn, ông chủ một cửa hàng đồ cổ lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không vì vài trăm ngàn, mà sắc mặt không ngừng biến đổi đến vô số lần được, thậm chí sự kích động trong lòng dù ở khoảng cách rất xa Lâm Vân cũng cảm nhận được.

Cho nên hắn cũng rất muốn biết, bộ ngọc La Hán này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì, nếu đã muốn đánh một cào lên người mình, thì mình cũng sẽ trả lại một cào như thế.

- Ngồi đi, giới thiệu một chút, tôi là Hồ Dư Trùng, là chủ của “Bạch Bảo Trai”. Em gái cậu đi lấy tiền rồi, tôi nghĩ rất nhanh sẽ quay lại, cậu cũng đừng lo lắng quá.

Ông Hồ dẫn Lâm Vân lên lầu, tự ngồi xuống ghế sô pha, sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn trà bằng kính rồi nói với Lâm Vân.

Lâm Vân ngồi xuống, rất có ý vị nhìn ông chủ cửa hàng kia một cái:

- Ông khôn khéo như vậy, hẳn là biết cô gái kia căn bản không phải là em gái tôi…

Lâm Vân còn chưa nói xong, chủ cửa hàng sắc mặt liền biến đổi, lập tức định nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra thì đã bị Lâm Vân chặn ngang.

- Ông Hồ, tôi lên đây không phải là vì bộ Hán ngọc Song La Hán của ông, tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩn bị cho ai vậy? Đừng nói chuyện phiếm với tôi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu.

Lâm Vân lạnh lùng nói xong, lập tức nhìn ông Hồ.

Ông Hồ Dư Trùng này sắc mặt lại thay đổi, đang định phát cáu, thì bỗng nhiên thần sắc khựng lại, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Vân, tay của Lâm Vân đã từ từ năm lấy một mảnh kính trên chiếc bàn trà bằng kính, rồi để cho tay còn lại dùng lực nắm, mảnh kính này đã bị Lâm Vân dùng tay bóp nát bấy.

- Cậu?

Hồ Dư Trùng dụi dụi mắt, để xác thực là mình không có nhìn nhầm.

- Ông cảm thấy xương của ông và mảnh kính này thì cái nào cứng hơn hả? Đừng để tôi phải nổi giận, cho ông thời gian ba phút, nếu không nói, tôi sẽ phải xin lỗi ông rồi.

Giọng nói của Lâm Vân lạnh buốt như muốn xuyên thẳng vào xương tủy của Hồ Dư Trùng.

Nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng mới hối hận vô cùng vì đã gọi Lâm Vân lên đây. Biết người trước mặt này muốn đối phó với mình quả thực quá đơn giản rồi, buồn cười là mình còn nghĩ người này bị người khác vu oan, mà lại không nói một lời nào. Ai biết được người này căn bản chính là có mưu đồ khác.

- Đừng, tôi sẽ nói với cậu, đây là của một người tên Hứa Sĩ bảo với tôi, anh ta cần bộ Hán ngọc Song La Hán này. Nhưng anh ta không tiện ra mặt để đặt mua, cố ý sắp xếp để tôi và chủ bán tiếp xúc rồi mua vật này về.

Hồ Dư Trùng vội vàng nói.

Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, không ngờ lại là tên Hứa Sĩ này, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng nói:

- Hứa Sĩ này không phải đang bị truy nã rồi sao? Tại sao còn ở đây?

Hắn lại vỗ một cái xuống bàn, nguyên cả cái bàn trà bằng kính bị đập nát tươm.

Hồ Dư Trùng thấy thế rét run trong lòng, không dám giấu diếm, vội vàng nói:

- Hứa Sĩ không có đi, hắn chỉ là nấp trong một ngôi chùa ở vùng ngoại thành, rồi hóa trang thành một hòa thượng.

- Tay Hứa Sĩ này vì sao muốn ông thu mua bộ Hán ngọc Song La Hán này? Tôi không thích người khác nói láo trước mặt tôi, hi vọng ông sẽ không chọc tôi mất hứng, hừ.

Lâm Vân nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng rồi hừ lạnh một tiếng.

- Cái này tôi thực sự không biết, chỉ biết Hứa Sĩ này muốn tôi mua nó, còn dùng để làm gì quả thực tôi không biết, tôi cũng dám hỏi anh ta.

Hồ Dư Trùng trả lời có chút kinh hồn táng đảm, nói xong còn dùng tay quệt trán, trong lòng biết người thanh niên trước mặt này rất có thể là dân liều mạng.

Lâm Vân nghe xong lời mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng đang nghĩ, Hứa Sĩ này đang mua linh thạch, lại cần đến Hán ngọc, người này rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì? Đúng là linh thạch có thể tu luyện, nhưng Hán ngọc này dùng để làm gì chứ? Hứa Sĩ chính là đồ đệ của Lữ Cung Phụng, vậy Lữ Cung Phụng này lại muốn làm cái gì đây?

- Bây giờ đưa tôi đến chỗ Hứa Sĩ đó, đừng có nghĩ cái gì khác. Ông biết tôi căn bản không quan tâm cái mạng già của ông đâu.

Lâm Vân lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy.

Hồ Dư Trùng đâu còn dám do dự, vội vàng cung kính dẫn Lâm Vân xuống lầu. Ông ta biết loại người như Lâm Vân rất có khả năng là dân liều mạng, cho dù mình có báo cảnh sát, thì rất có khả năng hắn sẽ giết mình trước khi cảnh sát đến, càng đừng nói đến hai gã bảo vệ bị cỏ trong cửa hàng của mình nữa.

- Hãy gói kỹ chỗ Hán ngọc Song La Hán kia lịa rồi mang đi.

Lời của Lâm Vân Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi người giúp việc đến gói đồ lại, cùng Lâm Vân đi ra ngoài.

Người giúp việc thấy ông chủ đi ra, còn tưởng rằng cùng người này đi lấy tiền, không khỏi thở phào một cái.

Từ Nhân chạy ra khỏi Phan Gia viên, trong lòng vẫn đang thầm thấy sung sướng, lần này xem như đã trả thù được tay Lâm Vân này rồi, xem hắn làm thế nào? Phỏng chừng với cách ăn mặc của hắn, muốn trả ba trăm ngàn là điều không thể. Đợi đến khi anh ta vạn bất đắc dĩ, mình sẽ mang tiền đi cứu anh ta, để xem anh ta còn dùng bộ mặt đó để nói chuyện với mình nữa hay không. Cứ như vậy cô đã quên mất người gây ra chuyện này là ai rồi.

Từ Nhân đang lúc vui sướng, điện thoại vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại:

- Con bé này, ngày mai chính là đại thọ bảy mươi của ông nội con, sao con không ở trường hả? Bây giờ còn chưa về, còn không nhanh quay về đi…

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cô.

Từ Nhân lúc này mới nghĩ ra ngày mai là lễ mừng đại thọ bảy mươi của ông nội, trong lòng cả kinh. Mình hôm nay không ngờ quên béng mất chuyện này rồi, vốn còn chuẩn bị buổi trưa về nhà. Thấy bây giờ đã thời gian cơm trưa, cô vội vàng đến bên đường đón một chiếc xe, nhanh chóng chạy về nhà.

Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đưa Lâm Vân đến một ngôi chùa nhỏ. Ở đây quả nhiên rất xa thành phố, mấy chữ trên cổng chùa nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chữ “Chùa”. Để xe dừng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dẫn Lâm Vân vào trong.

Ngôi chùa này rất nhỏ, trước sau cộng lại chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đây chính là pho đại thần kia. Mười mấy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cả ngôi chùa lại không có một bóng người.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 158. Chương 152: Một Quyền

## 159. Chương 153: Sự Cầu Cứu Của Diệp Điềm

Trông thấy Hứa Sĩ đi vào, Lâm Vân chỉ vào chiếc ghế băng bên cạnh. Hứa Sĩ lặng lẽ ngồi xuống.

- Anh đừng nói láo với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh biến mất. Trước tiên anh hãy nói tại sao anh thu mua những thứ Hán ngọc này?

Lâm Vân không dây dưa hỏi.

- Bởi vì Hán ngọc mua đi bán lại có thể kiếm nhiều tiền…

Hứa Sĩ còn chưa nói xong, thì liền bị một tiếng “rầm” làm cho khựng miệng lại.

Lâm Vân vỗ mạnh một cái lên mặt bàn gỗ trước mặt, một dấu tay rất rõ ràng in trên mặt bàn. Hứa Sĩ thấy vậy, lúc này mới có thêm một nhận thức mới về chưởng lực của Lâm Vân. Chiếc bàn này được làm ra từ loại gỗ dầu rắn chắc, độ rắn chắc của nó cho dù dùng búa cũng phải dùng sức mới được. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại có thể tùy ý đánh xuống một chưởng đã có thể để lại dấu tay trên bàn rất rõ ràng. Đây là công phu gì vậy? Đừng nói là mình, cho dù sư phụ của mình phỏng chừng cũng không thể làm được như vậy? Hoặc là không thể làm được một cách nhẹ nhàng như thế.

- Nếu anh nói linh tinh một câu thôi, thì anh vĩnh viễn không cần nói nữa đâu. Tôi tin anh biết tôi có thể làm được, và khẳng định sẽ làm. Nếu như anh nói ra, nhiều nhất là tôi chỉ phế võ công của anh, nói không chừng còn giúp anh trị lành bàn tay này.

Lâm Vân một chưởng vỗ lên mặt bàn, một lần nữa lạnh lùng nói.

- Được, tôi nói. Chỉ có điều nói xong rồi tôi cũng không muốn cậu trị khỏi tay cho tôi. Chỉ cần cậu chấp nhận tha cho tôi một mạng, và hứa sẽ không ra ngoài nói linh tinh.

Hứa Sĩ cắn răng. Đối với việc người này nói sẽ trị khỏi tay cho gã, gã tuyệt đối không tin, nhưng người này nói muốn giết mình, thì đó tuyệt đối không phải là lời nói nhảm. Dù sao mình sau này cũng là một phế nhân, chính phủ cũng đang truy nã mình, chi bằng sau khi thành thật khai báo, lập tức mai danh ẩn tích để sống một cuộc sống bình thường.

Lâm Vân gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với việc Hứa Sĩ này có ra ngoài nói linh tinh hay không hắn rất rõ, tin rằng gã sẽ không nói, trừ khi gã không cần cái mạng này nữa. Cho dù gã có ra ngoài nói lung tung đi nữa, cũng không can hệ gì đến hắn, chỉ càng tăng thêm phiền phức cho gã mà thôi.

- Cậu có biết Lang Bang hay không?

Hứa Sĩ hỏi.

- Biết, Lang Bang với lão đại Uông mập bên ngoài hẳn là cùng một nhỉ?

Lâm Vân thấy Hứa Sĩ nhắc đến Lang Bang, biết Hứa Sĩ này và Lang Bang quan hệ mật thiết, xác thực mà nói sư phụ của Hứa Sĩ này chính là lão đại thực sự của Lang Bang.

- Hừ, Uông mập sao? Gã nhiều nhất cũng chỉ là một tên chết thay mà thôi, chuyện bình thường đều do gã ra mặt, nhưng muốn nói lão đại của Lang Bang thì không phải người này, gã chỉ là một đao phủ không hơn. Lão đại thực sự chính là Cung Phụng Lữ đạo sĩ, ông ta cũng là sư phụ của tôi, chỉ là thời gian dạy tôi không dài, bản lĩnh lợi hại thực sự cũng không dạy tôi. Cái ông ta dạy tôi nhiều lắm là vài truyền thừa cổ võ bình thường.

Hứa Sĩ nói đến đây thì bị Lâm Vân chặn lại.

- Là nói Lữ đạo sĩ này còn có bản lĩnh lợi hại hơn sao?

Lâm Vân trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi. Tuy biết Lữ Cung Phụng này là lão đại thực sự của Bang Lang, nhưng không biết nhiều về bản lĩnh của con người này.

- Đúng vậy, ông ta có một loại công pháp Thải Âm Bổ Dương, nghe nói có thể dùng âm nguyên của trinh nữ để tu luyện. Loại công phu này có thể kéo dài thanh xuân, cho nên sư phụ tôi Lữ đạo sĩ tuy đã gần sáu mươi tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn như chỉ mới ba mươi thôi. Số Hán ngọc là chính là do ông ấy bảo chúng tôi mua, ngoài ra còn sai chúng tôi mua một loại nữa, đó là Bạch Hà thạch. Loại thạch đầu này có thể phát ra sương trắng nhàn nhạt như có như không, đây là loại thạch đầu được mua với giá cao nhất rồi.

Hứa Sĩ nói đến đây thì nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân lông mày nhíu chặt, cũng cảm thấy lo sợ bất an, không biết người này cuối cùng sẽ khiến mình ra sao đây.

Lâm Vân trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Lữ đạo sĩ này cho dù không phải là người tu luyện, nhưng công pháp thủ âm thì không kém người tu luyện bao nhiêu, cái này Hứa Sĩ kia cũng không có lừa mình. Xem ra Uông mập miệng nói cần linh thạch xác thực chính là Lữ đạo sĩ này. Tuy nhiên lão còn muốn Hán ngọc để làm gì đây?

- Nói tiếp đi.

Lâm Vân lấy lại tinh thần nhìn Hứa Sĩ nói.

- Lữ đạo trưởng bình thường một tuần cần một trinh nữ, cái này do Uông mập phụ trách. Tôi phụ trách mua Hán ngọc và Bạch Hà thạch. Lão đại Lang Bang thực sự là Hoàng Khiếu, tuy nhiên Hoàng Khiếu cũng chỉ là vơ vét của cải cho Lữ đạo trưởng mà thôi.

Hứa Sĩ nghe vậy nói tiếp.

- Lữ đạo trưởng này bình thường ở đâu? Sào huyệt của Lang Bang ở đâu?

Lâm Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hứa Sĩ hỏi.

Hứa Sĩ giật mình một cái, vội vàng nói:

- Nơi nghỉ ngơi lớn nhất Yến Kinh, Thiên đường nhân gian, chính là hang ổ của Lang Bang. Lữ Cung Phụng bình thường cứ thứ sáu hàng tuần sẽ đến đây nghỉ ngơi một đêm, đồng thời cần có thiếu nữ. Hôm nay là thứ sáu, ông ta hẳn sẽ đến.

Lâm Vân đột nhiên một chưởng vỗ lên đan điền của Hứa Sĩ, Hứa Sĩ trong lòng cả kinh, đồng thời toàn thân trở nên uể oải. Quả nhiên khi tay của Lâm Vân vừa lấy đi, phát hiện nội lực của mình một chút cũng không còn. Một thứ tu luyện bao năm mới có được đảo mắt biến mất không còn chút gì, Hứa Sĩ đột nhiên cảm thấy thất vọng vô cùng.

- Tuy nghĩ muốn trực tiếp giết luôn anh, nhưng tôi đã nói qua là giữ cho anh một mạng, anh tự mình giải quyết cho tốt đi.

Lâm Vân thấy thời gian còn sớm, có ý muốn đi Thiên đường nhân gian khiêu khích Lang Bang, nhưng bây giờ là ban ngày không tiện hành sự. Bây giờ là khoảng bốn giờ chiều, mình muốn đi Thiên đường nhân gian, chí ít cũng phải đến sau bảy giờ.

- Đi thôi.

Lâm Vân nhìn Hứa Sĩ một cái rồi nói.

Hồ Dư Trùng nhìn thấy Hứa Sĩ với bộ mặt mệt mỏi chán chường đi theo phía sau Lâm Vân, trong lòng thầm thấy bồn chồn, không biết Lâm Vân bước tiếp theo muốn làm gì đây.

- Lái xe đến Lai Vị lầu, tôi phải đi ăn cơm. Ăn xong còn phải làm việc nữa. Hứa Sĩ anh phải luôn đi theo tôi.

Lâm Vân nói xong trực tiếp đi về phía xe của Hồ Dư Trùng. Đợi sau khi Hứa Sĩ ngồi ổn định ở ghế sau, Hồ Dư Trùng bắt đầu cho xe khởi động, chạy thẳng về Lai Vị lầu. Khi xe chạy đến Lai Vị lầu đã hơn năm giờ chiều.

Lâm Vân cũng không cần phòng sang trọng, mà ngồi luôn ở chỗ mà hôm qua hắn ngồi. Nhân viên phục vụ kia nhìn thấy người thanh niên mặc y phục lão sĩ hôm qua đến ăn cơm không ngờ hôm nay lại đến nữa, tuy nhiên người đi cùng hắn hôm nay dường như không giống với hôm qua, vừa nhìn còn có cả một hòa thượng. Trong lòng kỳ quái, nhưng lần này cũng không dám nói thêm gì, chỉ vội vàng đem menu đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân tùy ý chọn vài món ăn rồi bảo làm nhanh một chút. Hắn ngồi đó không nói gì, giống như đang suy xét gì đó. Lâm Vân không nói, Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng càng không nói. Tuy nhiên vừa khéo thức ăn rất nhanh được mang ra. Lâm Vân thấy đã bắt đầu ăn cơm, Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ cũng đã bắt đầu động tay, chỉ có điều Hứa Sĩ có chút không thuận tiện lắm, Lâm Vân vẫn làm như không thấy Hứa Sĩ này. Nếu không phải hắn đã đáp ứng tha cho gã một mạng, thì sớm đã giết gã như con gà rồi. Người này ở cùng với Lữ đạo sĩ, không cần nói cũng biết đã làm vô số chuyện xấu, tuy nhiên chẳng liên quan gì đến Lâm Vân hắn. Hắn cũng không phải là cứu thế chủ, nhưng nhìn thấy vô cùng tức giận. Nếu không phải phòng ngừa thằng cha này đi cáo mật, thì sớm đã thả cho gã đi rồi.

Lâm Vân ăn rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã ăn xong bữa cơm. Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ thấy Lâm Vân đã buông đũa, cũng vội vàng buông đũa xuống. Nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý đến Lâm Vân đó thầm kinh ngạc. Hôm qua khi người thanh niên này cùng với mấy người bộ dạng sinh viên đến đây ăn cơm, hi hi ha ha rất là náo nhiệt. Nhưng hôm nay người này cùng với hai người đi cùng đến ăn cơm, lại im lặng không nói một lời.

Thậm chí người trông giống như rất nhiều tiền này, cũng phải nhìn sắc mặt của Lâm Vân để làm việc, thực sự là kì quái mà.

- Hai người ăn xong chưa?

Lâm Vân hỏi.

- Chúng tôi ăn xong cả rồi.

Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ vội vàng đáp.

- Tính tiền.

Lâm Vân gọi một tiếng, nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý bên này lập tức nhanh bước đi tới.

- Bên này cô gái.

Hồ Dư Trùng thấy cô gái phục vụ đi đến bên cạnh Lâm Vân, vội vàng gọi. Cô gái kì quái nhìn Hồ Dư Trùng một cái, rồi lại quay sang nhìn Lâm Vân. Lâm Vân lập tức nói:

- Cô không thể vì quen biết với tôi một chút mà lần nào cũng đòi tiền tôi nha, người đẹp…

Nghe xong lời của Lâm Vân nói, cô gái mặt đỏ bừng, tự nhủ người này thực là một Hoa Hoa thiếu gia mà. Tuy nhiên vẫn đi nhanh đến trước mặt Hồ Dư Trùng, sau khi Hồ Dư Trùng lấy thẻ ra, vốn chuẩn bị 100 đồng tiền boa, nghe Lâm Vân nói là quen biết, liền lấy ra mấy trăm đồng. Lâm Vân nhìn thấy vậy thầm cười, tự nhủ Hồ Tử này thể hiện không đúng chỗ rồi.

Nhân viên phục vụ đó thấy Hồ Dư Trùng đổi một trăm đồng thành tám trăm đồng, sao còn không biết câu nói kia của Lâm Vân đã có tác dụng. Nhận tiền boa xong rồi nói lời cảm ơn với Hồ Dư Trùng, cô gái lại đến bên cạnh Lâm Vân nói cảm ơn.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 160. Chương 154: Ba Đao (1)

Lâm Vân vừa định đứng dậy, thì thấy Diệp Điềm hớt hải chạy vào, nhìn thấy Lâm Vân liền lao vào giống như gặp vị cứu tinh vậy.

Trông thấy bộ dạng của Diệp Điềm, Lâm Vân giật mình, thầm nghĩ lẽ nào tay Uông mập kia đã chạy rồi sao? Nghĩ lại liền biết không ổn rồi, Mông Văn đã xảy ra chuyện rồi ư? Mông Văn này ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, bởi vì cô là hi vọng của Lâm Vân. Lúc này Diệp Điềm đã chạy đến bên cạnh hắn, còn chưa kịp nói gì, Lâm Vân đã khoát tay nói:

- Ra ngoài rồi nói.

Diệp Điềm cố nén sự lo lắng trong lòng, theo sau Lâm Vân đi ra khỏi Lai Vị lầu.

- Mấy người Mông Văn có phải bị Lang Bang bắt đi rồi không?

Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Hồ Dư Trùng hỏi.

- Ừ, chị Văn bị bắt đi rồi. Ơ… làm sao biết được thế?

Diệp Điềm kịp phản ứng lại, chuyện này xảy ra chưa lâu, Lâm Vân sao mà biết được vậy?

Lâm Vân lòng nghĩ hôm nay Lữ lão đạo sẽ đến. Chuyện Uông mập bắt Mông Văn cướp linh thạch khẳng định là lão bày mưu đặt kế và biết được Uông mập đi sẽ không quay lại. Lữ lão đạo này khẳng định biết đã xảy ra chuyện rồi, nếu đã biết, lão khẳng định sẽ đến chỗ Mông Văn, vậy thì Mông Văn sẽ chạy không thoát rồi. Tuy nhiên Diệp Điềm làm sao mà thoát ra được vậy?

- Cô làm sao mà ra được thế?

Lâm Vân nhìn Diệp Điềm hỏi.

- Tôi ra ngoài giúp chị Văn hẹn anh, bởi vì chị Văn đã lấy được thứ đó, muốn hẹn anh tối nay ra gặp mặt. Nhưng tôi không tìm thấy anh ở trong trường, bạn học của anh nói sáng nay anh đã ra ngoài rồi. Đợi đến khi tôi về thì phát hiện mấy người chị Văn đã bị bắt. Tôi đoán hẳn là do Lang Bang làm.

Diệp Điềm nói xong rất lo lắng nhìn Lâm Vân, cô biết bây giờ cứu được Mông Văn chỉ có Lâm Vân mà thôi.

- Khi tôi quay về thì không còn nhìn thấy một ai, e là đã bị bắt đi hết rồi. Lý Thanh kia hẳn là cũng đã bị bắt.

Diệp Điềm nói xong, lại bổ sung thêm một câu, có lẽ cho rằng Lâm Vân biết Lý Thanh hẳn sẽ đi giúp. Lâm Vân không trả lời câu nói của Diệp Điềm, chỉ quay đầu lại nói với Hứa Sĩ,

- Sau đêm nay có thứ sẽ vĩnh viễn biến mất, tôi nghĩ anh hẳn là biết nên làm thế nào, anh đi đi, đừng phạm sai lầm nữa.

Nghe xong lời của Lâm Vân, Hứa Sĩ chắp tay với Lâm Vân rồi xoay người rời đi. Lâm Vân lại nhìn Hồ Dư Trùng mặt không biến sắc nói:

- Ông hẳn là biết nên làm thế nào, nếu có một chữ lọt ra ngoài bị tôi nghe thấy, ông sẽ biết hậu quả đó. Hơn nữa tôi dám bảo đảm một chút việc tôi cũng không có, tuy nhiên những thứ này dù sao ông cũng không nhìn thấy.

Hồ Dư Trùng mồ hôi lạnh ứa ra đầy đầu, vội vàng nói:

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi.

Đồng thời biết người này chuẩn bị ra tay với Lang Bang, mà còn giữ một mạng cho mình, làm sao không thấy may mắn vạn phần chứ, quyết định tối nay trở về lập tức rời xa khỏi Yến Kinh.

Thấy Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng đều đã rời đi, Lâm Vân lập tức nói với Diệp Điềm:

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?

Diệp Điềm có chút kỳ quái hỏi Lâm Vân. Không biết Lâm Vân lại muốn đi đâu nữa đây.

- Cô lái xe đến Thiên Đường Nhân Gian đi, chúng ta sẽ đi đến đó.

Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Diệp Điềm trước, đứng đợi cô mở cửa xe.

- Vậy còn chị Văn thì sao?

Diệp Điềm thấy Lâm Vân còn tâm tư đi Thiên Đường Nhân Gian, đâu còn muốn nghĩ đến thứ khác. Nếu là bình thường phỏng chừng cô lại nghĩ Lâm Vân này dẫn cô đi Thiên Đường Nhân Gian để làm gì rồi, nhưng vào lúc này không ngờ cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ muốn nhanh nhanh cứu Mông Văn ra.

- Mông Văn có lẽ ở Thiên Đường Nhân Gian, chúng ta mau đi tới đó trước rồi hãy nói.

Lâm Vân đã kéo cửa xe mà Diệp Điềm vừa mở xong, trực tiếp ngồi vào trong. Thấy Lâm Vân đã ngồi lên xe, Diệp Điềm cũng vội vàng lên, khởi động xe đi thẳng về hướng Thiên Đường Nhân Gian.

Bây giờ mới hơn sáu giờ, nhưng Lâm Vân lại thầm cảm thấy năng lực phản ứng của mình vẫn còn khiếm khuyết một chút. Bản thân mình vốn nên kịp phản ứng từ khi Hứa Sĩ vừa mới nói, rằng Lữ lão đạo này hôm nay sẽ đến gây phiền phức với Mông Văn. Ngộ nhỡ tài liệu trong tay Mông Văn rơi vào tay Lữ lão đạo này, thì mình thực sự sẽ rất hối hận.

Thiên Đường Nhân Gian làm ăn tuy không thịnh vượng, nhưng tuyệt đối cũng khá sôi động. Mặc dù vậy hôm nay người lại không đông, bởi vì cứ đến thứ sáu hàng tuần, Thiên Đường Nhân Gian sẽ chỉnh đốn một tối, tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cái này là truyền thống và chưa thay đổi bao giờ.

- Chào quý khách, hôm nay chúng tôi nghỉ không mở cửa.

Nhân viên phục vụ ở cửa đã đổi thành bảo vệ, bốn gã bảo vệ ngăn Lâm Vân và Diệp Điềm muốn vào Thiên Đường Nhân Gian.

- Hừ, không mở cửa càng tốt.

Lâm Vân trực tiếp giơ chân lên, chỉ với một đá gã bảo vệ kia bị Lâm Vân đá văng ra xa ba bốn trượng, ngã vật trên mặt đất không sao dậy nổi. Mấy gã bảo vệ còn lại thấy thế liền xông lên, muốn ngăn Lâm Vân lại. Nhưng Lâm Vân chỉ một cái xoay người, liên tiếp vung mấy chưởng, đảo mắt mấy tên kia đã ngất xỉu trên mặt đất, không một ai có thể bò dậy.

Lâm Vân xoay người mở cửa, đúng lúc này từ trên lầu có hai ba chục gã đàn ông hung hãn lao xuống. Vì trong môi trường điều hòa nên chúng mặc rất ít, kẻ nào cũng lộ ra hình xăm con sói trên cánh tay. Nhìn thấy nhiều người xuống như vậy, tuy biết Lâm Vân rất lợi hại, nhưng Diệp Điềm vẫn có chút lo sợ bất an.

- Tên kia mày là ai? Biết đây là chỗ nào không mà dám đến đây gây sự hả?

Một gã có nước da rất trắng cầm đầu tức giận quát lớn, nếu không phải gã nhìn thấy trên mặt đất bốn gã bảo vệ đã nằm la liệt, thì gã đã lập tức xông lên rồi.

- Anh Khiếu, có gì phải dài dòng chứ, chúng ta xông lên bắt lấy hắn trước rồi tra khảo chẳng phải được rồi sao.

Một tên trẻ tuổi cực kỳ khỏe mạnh đứng bên cạnh nói.

- Lên, xử luôn nó đi. Cô gái này hôm nay cho chúng mày chơi, thả ga đi…

Gã đàn ông với nước da trắng có khả năng nghĩ rằng mình quá cẩn thận rồi, cũng cảm thấy tên bên cạnh nói rất chính xác.

Bên mình có hơn hai mươi người, đối phó một nam một nữ, sợ gì chứ! Diệp Điềm nghe xong những lời gã đàn ông kia nói toàn thân run lên bần bật, vô ý thức chạy núp sau lưng Lâm Vân.

Nghe thấy mệnh lệnh của Khiếu Ca, cả đám không còn do dự, cộng thêm có kẻ đã nhận ra Diệp Điềm còn là trinh nữ, làm gì còn ai do dự, toàn bộ xông lên vây lấy hai người Lâm Vân và Diệp Điềm.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không đợi cho đám người kia kịp vây lại, đã đẩy Diệp Điềm ra phía sau, còn mình thì xông lên vào giữa đám người. Đừng nói bây giờ Lâm Vân đã hình thành Tinh Hồn, cho dù hắn vẫn trong thời kỳ Tinh Vân, cũng sẽ không e ngại hơn hai mươi người này.

Cả đại sảnh vang lên một trận tiếng giò ù ù. Cả người Lâm Vân giống như lăng không, bốn chung quanh đều có bóng chân của hắn. Những tiếng “Rắng rắc”, “Á” cứ liên thanh vang lên không ngừng. Hơn hai mươi gã đàn ông này, không ngờ đến cả mép áo của Lâm Vân cũng không sờ đến được, toàn bộ bị Lâm Vân đá sập trên mặt đất, dường như kẻ nào cũng ôm lấy chân, hiện rõ là bị đá không nhẹ, có thể nhìn ra tay chân đều bị gãy hết. Chỉ có gã đàn ông da trắng kia, vẫn đứng yên một chỗ ngây người nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại vậy.

Diệp Điềm giống như đang trong mộng ảo, Lâm Vân có bản lĩnh thì cô biết, nhưng chưa lần nào nhìn thấy hắn ra tay chấn động như vậy. Nhìn thấy Lâm Vân ra tay, tim cô gần như treo ngược lên họng, không phải sợ mà là kích động, cảm thấy cổ họng mình như có gì đó bịt kín lại.

Quả tim đập một cách dồn dập. Vừa rồi khi Lâm Vân xuất cước, cô gần như cho rằng Lâm Vân đang bay lên, không ngờ còn có người lại có thể đem công phu luyện đến cảnh giới này sao?

Liên tưởng đến hôm đó hắn dạy dỗ đám người Uông mập trong căn phòng dưới đất, thầm tự định giá Lâm Vân rốt cuộc là loại người gì? Thiên hạ này còn có nơi nào mà hắn không thể đi chứ? Đều nói cổ võ thế gia truyền thừa rất lợi hại, nhưng có lợi hại như Lâm Vân không?

- Mày có biết vì sao tao không đá gãy hai chân của mày không?

Lâm Vân đi đến trước mặt gã đàn ông da trắng nói. Gã này bây giờ mới phản ứng lại, trán ứa đầy mồ hôi lạnh, không ngờ lại có nhân vật lợi hại như thế. Người này trước sau chỉ dùng vẻn vẹn hơn hai mưới phút đồng hồ, đã đá gãy tay chân của mười mấy tên trong đội.

- Tao, tao không biết…

Người đàn ông này sợ hãi nói.

- Lữ đạo trưởng có phải ở đây hay không?

Giọng nói của Lâm Vân khiến cho gã này nghe xong thì toàn thân phát lạnh.

- Đúng, đúng, ông ta ở trên tầng ba, Cực Cảnh Nhân Gian là phòng của ông ta.

Gã đàn ông da trắng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn bộ dạng người này là tìm Cung Phụng. Người này tuy lợi hại, nhưng muốn nói có thể đấu với Lữ Cung Phụng, e là còn kém một chút?

- Vậy chỗ mày còn có ai chưa xuống không?

- Đều xuống hết rồi, chỉ có hai người đứng canh cửa cho Lữ Cung Phụng thôi, còn lại tất cả đều xuống cùng tôi.

Gã đàn ông da trắng càng rét run lên.

- Dẫn tao lên đó.

Lời nói của Lâm Vân khiến cho gã đàn ông này không dám chống cự, liền dẫn Lâm Vân đi lên cầu thang.

Một mạch đi lên tầng ba, quả nhiên có hai gã đàn ông đứng trước cửa một căn phòng, thấy gã da trắng dẫn theo Lâm Vân và một cô gái lên, đang lúc thấy kỳ quái, thì Lâm Vân đã nhanh chóng tiến lên trước đánh cho hai tên đó ngất xỉu tại chỗ.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 161. Chương 154: Ba Đao (2)

- Cái này là…

Gã da trắng thấy Lâm Vân đánh ngất xỉu hai tên kia thì vội vàng nói.

Nghe xong lời của gã, Lâm Vân trở tay xuất một chưởng, khiến cho gã không kịp ú ớ gì cũng ngất xỉu luôn. Xử lý xong gã, Lâm Vân quay đầu lại cho một cước lên cửa căn phòng. “Rầm” một tiếng, cánh cửa rất dày và nặng không ngờ đã bị Lâm Vân một cước đá văng ra. Một gã đạo sĩ trung niên thoạt nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi đứng vọt dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn một chút, Mông Văn đang uể oải ngồi trên sô pha, quần áo trên người vẫn xem như còn chỉnh tề, tuy nhiên vẻ mặt rất kiên quyết.

Lâm Vân trong lòng thấy kỳ quái, đạo sĩ này không phải muốn trinh nữ sao? Mông Văn này đã không còn trinh nữa, gã còn nhốt cô ta ở đây làm gì? Tuy nhiên những thứ này không phải điều Lâm Vân quan tâm, hắn quan tâm nhất là tà liệu mà Mông Văn lấy được có phải đã bị tên lão đạo này lấy đi rồi hay không.

- Ôi, chị Văn… chị có sao không?

Diệp Điềm vội vàng lao đến bên cạnh Mông Văn, ôm chầm lấy cô.

- Tiểu Diệp, anh Lâm… hai người làm sao tìm được đến đây?

Mông Văn nhìn thấy Lâm Vân, thần sắc cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút, bàn tay lập tức muốn xoa xoa lên ngực mình, nhưng tay còn chưa đặt lên ngực, thì đột nhiên dừng lại. Đại khái là cảm thấy động tác này không thích hợp lắm.

- Cậu là Lâm Vân, kẻ mà lần trước đã đánh phế toàn bộ người của tôi đúng không?

Đạo sĩ trung niên nhìn Lâm Vân rất lâu rồi mới chậm rãi hỏi.

Lâm Vân quan sát lão một lượt, thoạt nhìn quả thực chỉ khoảng hơn ba tuổi, nhưng Hứa Sĩ nói lão đã hơn sáu mươi rồi. Điểm này Lâm Vân không lấy làm kỳ lạ, người tu luyện cho dù tu luyện mấy trăm năm, dung mạo vẫn còn trẻ là cũng có. Chỉ có điều cần nhờ đến một số loại như linh dược, hoặc đặc biệt tu luyện công pháp trú nhan.

Dung mạo của đạo sĩ này thoạt nhìn rất oai hùng, dáng vẻ cũng không tệ, làn da rất mềm mịn. Chỉ có điều không biết có phải lão tu luyện tu chân công pháp hay không. Nếu là phải, thì lão từ đâu đến? Nếu không phải, vậy thì có công phu gì mà có thể trú nhan? Lẽ nào thật sự như Hứa Sĩ nói, tà công hấp thu âm nguyên của đạo sĩ này thật sự có thể trú nhan?

- Hai người ra bên ngoài đợi tôi.

Lâm Vân nói với Diệp Điềm và Mông Văn.

Hai người họ đã ra ngoài, lúc này Lâm Vân mới nhìn chằm chằm vào đạo sĩ này và nói:

- Không sai, tôi chính là Lâm Vân, hôm nay cũng đã đánh không ít. Ông là ai?

- Tôi… hừ. Cái này cậu không cần biết. Không ngờ còn giúp tôi dẫn gái tân đến nữa. Đành để cậu thống khoái một chút rồi. Đừng cho rằng bản thân học được chút gì đó, mà coi trời bằng vung. Anh bạn trẻ, thế giới này cậu muốn hiểu hết nó thì còn xa vời lắm.

Lão đạo nói xong thì sải một bước ra, một bước đó dường như không đáng bao nhiêu, nhưng đảo mắt đã đến trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân đồng tử co rút lại, lão đạo này quả nhiên không phải người bình thường. Bây giờ còn chưa thể xác định lão có phải là người tu chân hay không, nhưng bước này tuyệt không đơn giản.

Không chút do dự, hắn xuất một quyền về phía lão đạo sĩ, quyền phong gào thiết biến thành một bó dây vút thẳng về phía đạo sĩ. Đạo sĩ kia đột nhiên vung tay, biến hóa ra một vòng tròn, cổ quyền phong này của Lâm Vân lập tức biến mất không chút dấu vết.

“Á”, lão đạo sĩ kinh ngạc kêu lên một tiếng, không ngờ gặp phải loại cao thủ này. Tuy cái vòng tròn này thoạt nhìn đơn giản, nhưng một quyền này của Lâm Vân vẫn khiến cho tay của lão ta có chút đau. Lâm Vân trong lòng cũng thầm kinh ngạc, một quyền này đã là bảy phần lực đạo, nhưng lão đạo này lại như không có chuyện gì mà tiếp chiêu. Hắn sở dĩ không dùng toàn lực, một là không biết nội tình của đạo sĩ này, thứ hai chính là nếu đạo sĩ này là người đang tu luyện, thì hắn dù dùng tất cả mọi cách cũng phải giữ lão lại.

- Chả trách dám kiêu ngạo như thế, dám ỷ vào một chút đó của mình hả.

Lão đạo tiếp quyền của Lâm Vân, cảm giác Lâm Vân này không phải là đối thủ của mình, lúc này mới mở miệng châm chọc.

Lâm Vân lại đang thầm suy đoán thủ đoạn của đạo sĩ này, cho dù lão không phải là người tu luyện, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ đối phó. Bản thân một khi hạ sát thủ, thì nhất định không thể để cho lão có cơ hội rời đi. Ở ngoài cửa có Diệp Điềm và Mông Văn, tuyệt đối không thể để lão đi ra từ cửa ra vào. Một khi mình có thể tạo ra sự uy hiếp đối với lão, thì lão khẳng định sẽ tìm nơi để trốn. Hiện tại mình lung hướng ra cửa, lão khẳng định không thể đi ra từ phía mình, vậy thì con đường chạy trốn duy nhất đó là cửa sổ.

Thấy Lâm Vân không trả lời lời nói của mình, giống như tâm thần đang treo ở nơi khác, lão đột nhiên khoát tay một cái, liền có mấy đạo bạch quang lao về phía Lâm Vân như có như không, nhìn giống như mười mấy đạo ám khí. Nhìn kỹ hơn một chút nữa lại như không có gì. Lâm Vân đương nhiên không cho rằng không có gì, thứ đạo sĩ này đánh ra khẳng định là ám khí, là loại ám khí gì Lâm Vân không biết, nhưng bởi vì tốc độ ra tay của lão quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như như có như không vậy. Lâm Vân đột nhiên cầm một chiếc ghế dựa lên, xoay tròn thành một dòng nước xoáy, vừa mới hút đám bạch quang này vào dòng xoáy, thì lão đạo hai tay mang theo chưởng phong ám tinh, chém tới phần eo của Lâm Vân.

Lâm Vân trong nháy mắt biết rõ thứ đạo sĩ này tu luyện không phải là tu chân công pháp, nhưng cũng không biết là công phu gì. Kình lực của lão mang theo một loại tinh vị khó ngửi, rõ ràng nó giống với một loại như kiểu nội lực, nhưng còn khó chơi hơn cả nội lực một chút. Tuy nhiên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chân phải nâng lên đồng thời vung lên một mảnh Liệt Phong, trực tiếp quét trúng bổ về phía song chưởng của mình. Giống như đánh trung cục bông, lão đạo lui về sau mấy bước, lập tức một lần nữa vung tay bổ về phía Lâm Vân.

Lâm Vân trong lòng buồn bực, tự nhủ đòn này rõ ràng không thể làm gì được mình, nhưng lão tại sao vẫn cố tình lập lại chiêu cũ? Nghĩ cũng không cần nghĩ một lần nữa giơ chân quét về phía đạo sĩ, chỉ có điều khi quét được một nửa thì liền biết không tốt. Lực đạo trên đuì kịch liệt biến mất, cái chân này dù có quét đến chỗ đạo sĩ, thì cùng không còn bao nhiêu lực khí, mà chưởng phong của lão đã bổ tới. Chưởng phonng có độc, Lâm Vân lập tức hiểu ra, chả trách đạo sĩ này nhe răng ra cười.

Đây không phải là độc bình thường. Độc bình thường mình căn bản không thèm để ý, độc này chỉ là khiến hắn không thể gượng nổi chút khí lực nào, mắt thấy khí lực toàn thân đang kịch liệt biến mất, nếu đợi cho toàn bộ khí lực của mình mất đi, Lâm Vân biết ngày tận thế của mình đã đến rồi. Đạo sĩ này đã dùng chưởng pháp gì? Không ngờ lại có độc tính ghê gớm như vậy. Nhân lúc hiện tại lực Tinh Vân của mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhất định phải xử gọn lão, nếu không thì toi rồi.

Lâm Vân rốt cuộc đã không còn giữ lại chút thực lực nào, dương tay lên lại là hai đao, đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi.

Tinh đao vô thanh vô tức, đây đã không còn là thứ mà võ công có thể ngăn lại được, cái này đã thuộc phạm vi của tu sĩ.

Sau khi hai đao bổ ra, Lâm Vân một lần nữa dốc hết sức bổ ra một đao cuối cùng về phía cửa sổ. Đạo sĩ này quả nhiên mạnh hơn Lý Nghĩa nhiều, tinh đao hiện giờ của Lâm Vân có thể nói mạnh hơn nhiều so với lúc trước khi giết Lý Nghĩa, nhưng vẫn bị lão tránh được một đao. Tuy nhiên đao thứ hai đã bổ trúng cánh tay của lão, lập tức một cánh tay đã bị chặt rơi xuống. Đạo sĩ kia hoảng hốt, lập tức biết được người trước mắt này cũng không phải là người bình thường, làm sao còn dám tiếp tục ở lại đây. Nghĩ cũng không cần nghĩ đầu trước chân sau trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Dám nhảy ra ngoài cửa sổ như vậy, có thể thấy bản lĩnh của người này cũng không phải dạng vừa.

Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi lão đạo vừa nhảy ra ngoài cửa được một nửa, thì liền bị đao thứ ba của Lâm Vân chém trúng, rơi ngược vào trong phòng, máu chảy đầy đất, không một tiếng kêu ngã lăn ra đất mà chết.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 162. Chương 155: Tinh Hồn Trung Kỳ

Hiện tại, Lâm Vân đã mỏi mệt không chịu nổi, lung la lung lay rời khỏi phòng. Mông Văn thì đang đứng ở cửa ra vào. Thấy Lâm Vân xiêu vẹo như muốn đổ, liền đi tới phía trước vịn hắn. Toàn thân Lâm Vân đều mềm yếu vô lực. Cũng không biết độc chưởng của lão đạo sĩ kia có loại độc gì, rõ ràng lại lợi hại như vậy. Một trận ác đậu này, mình còn chưa có cơ hội hỏi tay đạo sĩ kia thu linh thạch và hán ngọc để làm gì. Nếu không phải do mình đã tạo thành Tinh Hồn, hôm nay thực sự là để lại mạng trong tay của lão đạo sĩ kia. Không biết đằng sau y còn có thế lực nào không?

- Lâm tiên sinh, anh không có việc gì chứ?

Mông Văn vịn lấy Lâm Vân, Lâm Vân cơ hồ dựa cả người vào nàng. Mông Văn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên.

- Tôi bị trúng độc, nơi này vẫn còn nguy hiểm nhanh rời đi thôi.

Lâm Vân không trông thấy Diệp Điềm, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể ở nơi này lâu. Nếu như mình như bình thường thì không sợ. Nhưng hiện tại đã trúng độc, phải nhanh rời đi. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã tới, đi sau lưng là Lý Thanh và Mộng Chân cũng vết thương đầy mình. Còn có hai người nam tử mà hắn trông thấy lúc ở tầng hầm.

- Chị Văn, còn có người này đã giết mấy người của chúng ta.

Diệp Điềm nói xong chỉ về tên mặt trắng nằm dưới sàn.

Mộng Chân tiến lên một bước, một cướp đạp vào cổ của tên mặt trắng kia, mắt thấy không thể sống.

- Tiểu Điềm, hiện tại chúng ta nên rời đi thôi, ở lại sẽ rất nguy hiểm.

Mông Văn nói xong, vịn lấy Lâm Vân lập tức đi xuống tầng. Lúc này, Diệp Điềm mới chú ý tới Lâm Vân là được Mông Văn vịn lấy, vội vàng hỏi:

- Hắn sao ròi?

Trong suy nghĩ của Diệp Điềm, không có ai có thể làm gì Lâm Vân. Hiện tại thấy Lâm Vân phải do Mông Văn dìu đi, trong nội tâm đương nhiên kinh hãi.

Lý thanh cũng nhìn thấy tình huống của Lâm Vân, liền tới muốn giúp Mông Văn vịn hắn.

- Không cần, Lý Thanh, cậu tranh thủ thời gian cùng Mông Chân mở cửa ra, tôi sợ cảnh sát lập tức sẽ tới.

Mông Văn đúng là rất sốt ruột. Hiện tại nếu như bị cảnh sát chặn ở trong này thì chỉ có con đường chết. Mấy người vội vội vàng vàng lên một chiếc xe. Rất nhanh đã rời đi hiện trường. Năm phút sau khi chiếc xe rời đi, rất nhiều xe cảnh sát đã phong tỏa Nhân Gian Thiên Đường.

- Chị Văn, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Lập tức rời Yên Kinh sao?

Diệp Điềm vừa lái xe vừa hỏi.

- Không được, lúc này rời đi Yên Kinh quá nguy hiểm. Để chị suy nghĩ biện pháp.

Mông Văn nói xong, lâm vào trầm tư.

- Nếu không tới chỗ của tôi trước, đến chỗ đấy chắc không có việc gì.

Lý Thanh chen vào nói.

- Cũng được. Chú Chân và mấy người tới chỗ của Lý Thánh tránh trước đi. Cháu sẽ tống Lâm tiên sinh tới sơn trang Khang Lí. Ở chỗ đó cháu còn có vài thứ muốn đưa cho Lâm tiên sinh. Tiểu Điềm cũng đi với chị.

- Để ba người tôi xuống đây. Lý Thanh, xe này chắc cũng biết cách xử lý tốt. Cẩn thận số xe bị camera giao thông phát hiện.

Mông Văn nói xong, cẩn thận dặn dò Lý Thanh.

- Cô cứ yên tâm đi, việc nhỏ như vậy, tôi khẳng định có thể xử lý tốt.

Lý Thanh nói xong, liền đổi vị trí lái xe với Diệp Điềm. Rất nhanh chiếc xe đã dời đi tầm mắt của ba người.

- Thứ gì đó thì đưa tới trường học của tôi là được.

Hiện tại, toàn thân của Lâm Vân đều mềm yếu vô lực. Hắn rất muốn trở về bức chất độc không biết là độc gì ra ngoài. Hắn không cảm thấy yên tâm khi ở chung với hai cô gái này. Bởi hai cô gái này vẫn có chút mâu thuẫn với mình, nên Lâm Vân không quá tin tưởng bọn họ.

Trông thấy Mông Văn muốn lấy cái gì đó trong ngực, Lâm Vân phỏng chừng tài liêu đang ở trong ngực nàng. Hiện tại hắn rất quan tâm số tài liệu đó. Nếu không vì những tài liệu đó, hắn cũng sẽ không lo lắng tới sự an toàn của Mông Văn như vậy. Vạn nhất những tài liệu này mất đi, thì hắn sẽ mất đi dấu vết của linh thạch.

Mông Văn nhìn ra sự cố kỵ của Lâm Vân, liền vội vàng nói:

- Sơn trang Khang Lí của tôi rất an toàn. Chỉ có tôi và Diệp Điềm biết, sẽ không có người tới nơi này đâu. Anh cứ thoải mái dưỡng thương, khỏi hẳn rồi hẵng rời đi.

- Còn có, những đồ vật mà tôi nói với anh hôm qua cũng ở chỗ đó. Tôi chỉ mang một ít ở trên người, số còn lại chắc vẫn hữu dụng với anh.

Nghe Mông Văn nói vậy, Lâm Vân trầm mặc một lát. Trong đầu suy nghĩ, hiện tại mình rất yếu, cho dù hai cô nàng này có ý xấu với mình, mình cũng không làm gì được. Nội tâm nhất hoành, đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Nếu Mông Văn thực sự muốn tính kế mình, thì coi như mình không may.

Sơn trang Khang Lí cũng không phải gần, ba người gọi xe taxi phải đi nửa tiếng mới tới. Sơn trang này không phải là khang trang, lại còn có chút cũ. Phỏng chừng chỗ này không có nhiều người giàu ở lắm. Căn nhà của Mông Văn là căn nhà số 302, thuộc khu 15. Căn nhà trông khá khang trang, sạch sẽ. Lâm Vân vừa đi vào liền yêu cầu một phòng yên tĩnh. Hơn nữa còn nhắc nhở hai nàng không nên quấy rầy mình. Hiên tại hắn rất muốn nhanh chóng bức chất độc trong người ra. Hắn cảm thấy tình trạng trong cơ thể mình càng ngày càng nghiêm trọng. Trông thấy thần sắc của Lâm Vân, Mông Văn cũng đoán ra được suy nghĩ của Lâm Vân. Nàng liền nhường căn phòng của mình cho Lâm Vân, nàng thì với Diệp Điềm ở cùng một phòng.

Lâm Vân ngồ ở trên giường của Mông Văn, ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân, lại có chút tâm động. Ài, tâm tình xao lãng như vậy có lẽ là do chất độc. Cũng may là lúc cuối giết được tên đạo sĩ kia. Bằng không từ nay về sau mình phải lo lắng y trả thù. Không biết người này học là võ công gì, quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể tưởng tượng, nếu như mình còn chưa hình thành tinh Hồn, phỏng chừng mình đã chết trong tay của y rồi. Đợi sau khi mình tăng thực lực lên, nhất định phải tra rõ lai lịch của tên đạo sĩ kia. Tìm xem đằng sau của y còn có thế lực nào không. Bởi vì nếu không biết, mình sẽ rơi vào tình huống bất lợi.

Ngồi ở giường cô nàng Mông Văn thật không thích hợp để bức độc. Đành phải ngồi xuống sàn nhà vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, bắt đầu vận chuyển một tia lực lượng Tinh Vân còn thừa. Hai giờ trôi qua, Lâm Vân không có chút tiến triển nào. Khiến hắn không khỏi có chút sốt ruột. Khẽ cắn môi, lấy một viên linh thạch từ trong ngực ra. Viên linh thạch này chính là viên lấy được từ trong dãy núi Vân Quý. Dùng hai bàn tay ép viên linh thạch lại, bắt đầu hấp thu linh khí ở trong đó để bức độc.

Quả nhiên có linh khí chèo chống, cảm giác tốt hơn nhiều. Vốn một tia đôc khí, bức mãi không ra, nhưng nhờ có linh thạch, mà rất nhanh được bức ra ngoài. Lâm Vân âm thầm than. Vẫn là do tu vị quá thấp. Nếu hiện tại mình là một sao, thì chỉ cần vài phút là bức hết khí độc. Nói đi nói lại, nếu mình là một sao, mình có thể bị dính độc không?

Cũng không biết qua bao lâu, linh thạch trong tay của Lâm Vân dần dần hóa thành tro bụi. Lâm Vân chỉ cảm thấy trong một dòng nước ấm lần nữa chảy toàn cơ thể. Hắn liền biết độc khí trong người đã hết. Đồng thời Tinh Hồn cũng tiến lên trung kỳ. Hắn biết lúc mình kết thành Tinh Hồn, đã hấp thu hơn phân nửa linh khí trong linh thạch. Bây giờ hấp thu hết số còn lại, Tinh Hồn tiến thêm một cấp. Nhưng viên linh thạch cũng đồng thời mất đi. Lâm Vân đành phải thở dài. Quả nhiên mình đoán không sai, viên linh thạch này chỉ đủ cung cấp cho Tinh Hồn mình thăng cấp mà thôi. Chứ còn xa nữa mới kết thành một sao. Cho nên mình nhất định phải tìm Mông Văn hỏi nguồn gốc của viên linh thạch kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vân thực sự là mỏi mệt không chịu nổi. Dứt khoát bò lên giường của Mông Văn, nằm xuống ngủ.

- Chị Văn, đã 24 tiếng rồi, vì sao tay Lâm Vân kia vẫn chưa ra?

Diệp Điềm lo lắng hỏi.

- Ừ, nếu không chúng ta đi nhìn xem.

Trong nội tâm của Mông Văn cũng rất sốt ruột. Tuy Lâm Vân đã nói đừng quấy rầy hắn, nhưng đã một ngày một đêm trôi qua rồi, vẫn không thấy Lâm Vân đi ra.

Hai nàng nhìn nhau, quyết định tới phòng của Lâm Vân nhì xem. Cẩn thận mở cửa, thì phát hiện Lâm Vân đang nằm ngủ trên giường của Mông Văn, trong tay còn ôm gối ngủ. Mông Văn đột nhiên cảm giác, vị Lâm tiên sinh này cũng không hung hãn như trong suy nghĩ của mình, mà chỉ như một người sinh viên bình thường mà thôi.

Lúc cửa mở, Lâm Vân liền tỉnh. Thấy hai nàng đứng ở cửa, hắn mới biết mình ngủ được lâu rồi. Tinh thần hiện tại rất sung mãn, hắn vội vàng đứng dậy hỏi:

- Có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi không?

- Ừ, đã một ngày một đêm rồi. Anh chắc là đã đói bụng, anh đi rửa mặt trước đi, rồi ra ăn cơm…

Mông Văn vội vàng nói.

- Vì sao ở trong nhà rồi cô còn che mặt? Không thấy phiền à?

Lâm Vân thấy Mông Văn vẫn che mặt, liền thuận miệng nói. Mông Văn chỉ cúi đầu im lặng, một chút cũng không giống cô nàng cường thế và thần bí như lúc trước. Lâm Vân thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi. Tranh thủ thời gian đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, ăn hết chỗ đồ ăn đã chuẩn bị cho hắn.

- Vì sao hai cô không ăn?

Lâm Vân thấy chỉ có mỗi mình mình ăn, mà hai nàng thì không ăn.

- Chúng tôi đã ăn trước rồi.

Mông Văn vội vàng nói. Lâm Vân gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn ăn rất nhanh, trong chớp mắt đã ăn ba bát. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân đã dần dần bỏ thói quen lúc ăn phát ra tiếng. Bởi vì không biết vì sao hắn lại bất tri bất giác bỏ thói quen đó. Chắc là do ảnh hưởng bởi ai đó. Cơm nước xong, Mông Văn giúp Lâm Vân rót một chén trà, Diệp Điềm thì dọn bát đũa.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 163. Chương 156 (1): Diệp Điềm Nghe Trộm

- Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh giúp tôi cho người áp xuống. Tôi đọc tin tức thì mới biết cảnh sát lấy lý do là bang phái nội đấu. Lão đại Hoàng Khiếu và Uông mập trong Lang Bang vì tranh quyền, nên nội đấu tạo thành thương vong lớn.

Mông Văn nói tới đây, thở phào một cái. Kết quả như vậy xác thực là mong muốn của nàng.

- Hoàng Khiếu?

Lâm Vân tự nhủ, Hoàng Khiếu là ai? Nhớ mang mang đã nghe Hứa Sĩ nói là lão đại của Lang Bang.

- Hoàng Khiếu chính là cái tên có làn da trắng đó, về sau bị Mông Chân giết.

Mông Văn thấy Lâm Vân hỏi, liền trả lời. Nói xong chuyện này, Mông Văn lập tức rời đi phòng khách, không lâu sau, nàng cầm theo mấy thứ đưa cho Lâm Vân rồi nói:

- Đây chính là thứ mà bạn của cha tôi, chú Trâu lưu lại.

Mông Văn vốn chỉ mang một phần trên người, chuẩn bị giao cho Lâm Vân. Về sau Lâm Vân chủ động tới Nhân Gian Thiên Đường cứu Mông Văn, Mông Văn mới quyết định giao toàn bộ tài liêu cho Lâm Vân. Dù sao, những vât này để trên người nàng cũng không có tác dụng gì. Coi như là báo đáp ơn cứu mạng của hắn.

Lâm Vân vội vàng nhận lấy túi đồ mà Mông Văn đưa tới. Mở ra xem, bên trong có một bản đồ, một cái thẻ trẻ và hai bức thư.

“ Giáo sư Trâu Tiền? Không phải là vị giáo sư mà Tần Vô Sơn nói sao? Khó trách chỗ này cũng có một viên linh thạch. Nguyên lai vị giáo sư Trâu Tiền này trước khi đi đã để lại hai viên linh thạch và các tài liệu. Xem ra y chỉ mang theo đồ phỏng chế ra nước ngoài”

Lâm Vân có chút kính ý với vị giáo sư Trâu Tiền này. Ông ta có thể biết rõ chuyến đi sẽ có thể nguy hiểm, nên không mang đồ đạc đi. Vị giáo sư này không những là một vị giáo sư làm việc chuyên nghiệp, mà còn có tình yêu với đất nước.

- Chú Trâu là giáo sư dạy vật lý của đại học Yên Kinh. Chiếc hộp này khoảng hơn chục năm trước, lúc thanh lý hồ Mạt Danh mà tìm được. Bởi vì trong hộp có hai viên đá kỳ quái, chú Trâu kiên trì cho rằng hai viên đá này có chứa một loại năng lượng cực lớn gì đó. Về sau chính phủ cũng đầu tư nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại được chục năm vẫn không ra kết quả gì. Chính phủ đành phải buông tha cho nghiên cứu.

- Nhưng chú Trâu chưa từ bỏ ý đồ. Chú ấy tự mình nghiên cứu vài năm. Thấy vẫn chưa ra kết quả gì, nên nửa tháng trước chú Trâu quyết định dựa theo địa chỉ trên thẻ trúc tìm những viên đá như vậy. Trước khi chú ấy đi, chú ấy giao chỗ đồ đạc này tôi giữ. Chỉ là viên đá vốn có hai viên, nhưng chú Trâu chỉ đưa tôi một viên mà thôi.

- Chú Trâu biết mối huyết thù của tôi, cũng biết tôi tu luyện là võ công gia truyền, nên ông ấy mới đưa viên đá này cho tôi giữ, để cho tôi tiến bộ nhanh hơn. A, anh không nên hiểu lầm. Thù của tôi đã được báo, viên đá này cũng không có tác dụng gì với tôi.

Mông Văn nói xong, trông thấy Lâm Vân kỳ quái nhìn mình, vội vàng bổ sung.

- Tôi thực sự chỉ có một viên thôi, còn một viên thì tôi không biết ở đâu.

Mông Văn nói như vậy vì nàng sợ Lâm Vân hoài nghi mình giấu một viên kia.

“Núi tuyết Misimi ở phía Nam Peru? “. Lâm Vân đọc thấy địa chỉ này trong một bức thư của giáo sư Trâu Tiền lưu lại. Ông ta cho rằng nguồn gốc của viên đá rất có thể ở núi tuyết Misimi của phía Nam Peru, cũng là cội nguồn của sông Amazon. Không ngờ lại xa như vậy.

Lâm Vân lại nhìn thẻ tre, rất nhiều chữ trên thẻ tre, Lâm Vân không hiểu. Hắn đành phải bỏ thẻ tre xuống, cầm bức thư lên. Cẩn thận nhìn lại một lần. Vị giáo sư Trâu Tiền kia cũng không phải rất khẳng định linh thạch là ở núi Misimi. Mà núi Misimi ở Peru có độ cao hơn mặt nước biển là 5000m. Độ cao đó không là vấn đề với Lâm Vân, nhưng vị giáo sư Trâu Tiền kia có thể tới đó được không? Lâm Vân bắt đầu thay vị giáo sư này lo lắng.

Thấy Lâm Vân cầm bức thư chỉ cau mày không nói lời nào, Mông Văn cũng không dám nói gì, chỉ lằng lặng chờ. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã thu dọn xong, tới ngồi bên cạnh của Mông Văn.

Lâm Vân cầm bức thư thứ hai lên. Trong bức thư thứ hai, giáo sư Trâu Tiền lại có một kết luận khác. Ông ta cho rằng, dựa theo thẻ trúc, thì địa điểm hoài nghi nhất là núi tuyết Misimi, nhưng rừng rậm Amazon cũng không thể bỏ qua. Thậm chí trên thẻ tre còn đánh dấu một tuyến đường.

Tuyến đường này một mực kéo dài từ thành phố Manaus của Brazil, tới núi tuyết Misimi ở phía nam Peru. Hơn nữa, không có điểm đích cố định, mà chỉ có tuyến đường mà thôi. Cuối cùng còn nói, tuyến đường đánh dấu trên thẻ tre kỳ thực cũng rất mơ hồ, ông ta chỉ dựa vào nó mà suy đoan thôi. Giáo sư Trâu Tiền cũng biết mình không thể đi theo tuyến đường đánh dấu trên đó tìm được, nên đành phải trực tiếp đi tới núi Misimi để thăm dò.

Qua hai bức thư này của giáo sư Trâu Tiền, có thể thấy ông ta cũng không hoàn toàn xác định tuyến đường này là để đánh dấu giới hạn bản đồ hay là một địa chỉ. Vây làm sao để tìm đây? Trong đầu Lâm Vân cũng trở nên mơ hồ.

Lâm Vân lại cầm lên thẻ tre. Đồ hình trên đó tuy rất mờ, những vẫn có thể thấy đại khái là một bức bản đồ, giống với bản đồ mà giáo sư Trâu Tiền lưu lại. Nhưng đã không thấy rõ địa chỉ nào, Lâm Vân đành phải cất thẻ tre đi.

- Những vật này tôi có thể lấy không?

Một lúc sau, Lâm Vân mới hỏi Mông Văn.

- Đương nhiên có thể. Anh cứ lấy đi, những vật này có thể nói là đồ của chú Trâu cho tôi.

Mông Văn không chút do dự nói.

- Ừ, vậy thì cảm ơn cô.

Lâm Vân cất hai bức thư và thẻ tre vào túi, lại trả cái hộp cho Mông Văn:

- Thứ này tôi không cần, cô giữ đi.

Lâm Vân nghĩ thầm, đồ vật mình muốn đã lấy được, mặc dù không phải là tìm được ở đại học Yên Kinh. Nhưng coi như là may mắn. Những chuyện Tần Vô Sơn không muốn kể cho mình, thì mình cũng nghe được từ Mông Văn. Mặc dù, không có địa chỉ chính xác, nhưng Lâm Vân đã hạ quyết tâm, bắt đầu từ thành phố Manaus của Brazil xuất phát, dọc theo rừng rậm nhiệt đới Amzon tìm kiếm. Hắn tin tưởng, chỉ cần nơi nào có linh thạch, là hắn sẽ phát hiện ra.

Thậm chí, do rừng Amazon phần lớn là rừng nguyên sinh, nói không chừng mình có thể tìm đươc một ít linh mạch nhỏ ở đó. Hoặc là thu được một ít các loại Linh Dược. Tuy hắn cũng biết rừng rậm nhiệt đới Amazon là một nơi rất nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm của nó không là gì với Lâm Vân.

Xem ra hôm nay mình có thể đi. Nhưng trong phòng của Mông Văn còn có chút mảnh bụi của linh thạch. Hắn muốn xử lý sạch chỗ bụi đó. Tới khuya hôm nay có thể cáo từ Mông Văn, rời đi.

Lâm Vân trở lại phòng của mình, cửa phòng chưa khóa, nên Mông Văn vẫn vào được, hơn nữa còn thuận tay đóng vào.

- Cô có chuyện gì không?

Lâm Vân nhìn Mông Văn, khó hiểu hỏi.

- Tôi đã đáp ứng anh, sẽ qua một đêm với anh. Vậy thì đêm hôm nay luôn. Chỉ cần anh không chê tôi xấu.

Mông Văn nói xong, bỏ mặt nạ của mình xuống.

Khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt, một vết sẹo kéo dài từ má tới cằm, làm cho người khác có một cảm giác rung động khi nhìn thấy. Nếu như không có vết sẹo này, dung mạo của Mông Văn tuyệt đối không kém Nguyễn Y. Thậm chí nàng có bộ ngực đầy đặn hơn Nguyễn Y một chút.

Mông Văn nói xong câu đó, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một tia đỏ ửng, rất động lòng người.

Lâm Vân sững sờ. Nói thật hắn đã quên béng chuyện đó. Lúc trước chỉ là hỏi nàng muốn tư liệu mà thôi. Còn chuyên Mông Văn nói muốn lấy thân báo đáp, hắn chỉ cười cho qua chuyện. Lại thật không ngờ, Mông Văn còn nhớ rõ như vậy. Đột nhiên hắn có chút kính ý với cô gái mang theo mối thù của cha mẹ này.

- Mông Văn, nói thật, tôi rất bội phục cô, vì báo thù cho cha mẹ mà có thể kính dâng hết thẩy. Tuy nhiên, tôi không có ý kia, tôi chỉ muốn lấy những tư liệu về viên đá mà thôi. Cô nên tin tưởng những lời tôi nói.

Lâm Vân thực sự kính nể nàng. Cô gái này đã nhận hết sự đau khổ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chỉ vì báo thù. Một người phụ nữ có thể làm được nhiều như vậy, quả thực là không dễ dàng.

- Anh chê tôi xấu phải không?

Mông Văn run rẩy hỏi. Mối thù cha mẹ đã được báo, lúc này nàng mới phát hiện khuôn mặt của mình đã trở nên xấu xí như vậy.

- Không phải. Kỳ thực cô rất đẹp, đây không phải là lời an ủi của tôi. Đây là lời nói thật lòng. Mà vết sẹo trên mặt cô cũng không phải là không thể chữa trị khỏi. Ít nhất, tôi có thể. Nhưng hiện tại tôi vẫn không thể giúp cô xóa bỏ vết sẹo kia. Một là bây giờ tôi không có dược liệu cần thiết. Hai là tôi muốn rời khỏi đây làm một số chuyện. Nếu như cô tin tưởng tôi, ba năm sau, sau khi tôi làm xong chuyện đó, tôi sẽ giúp cô xóa bỏ vết sẹo.

Lâm Vân nói vô cùng tự nhiên, không có chút thương cảm hay lừa dối gì trong đó.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn cảm giác những lời của hắn là thật lòng. Nàng đã được chứng kiến bản lĩnh của Lâm Vân, nàng cũng tin tưởng xóa bỏ vết sẹo trên mặt mình không phải là việc khó gì đối với hắn. Ít nhất, ánh mắt của hắn không lừa gạt mình. Đứng bên cạnh hắn, mình có một loại cảm giác yên tĩnh khó nói lên lời. Làm cho nàng tự nhiên tin cậy người mà nàng không phải rất quen thuộc này.

Thấy tâm tình của Mông Văn đã bình tĩnh lại, Lâm Vân cười nói:

- Ngồi xuống rồi nói tiếp.

Khuôn mặt của Mông Văn lại có chút hồng, theo lời Lâm Vân ngồi xuống giường. Nàng liếc nhìn Lâm Vân, chậm rãi nói:

- Sở dĩ tôi muốn lấy Ngũ Thải Phỉ, cũng là vì báo thù.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 164. Chương 156 (2): Diệp Điềm Nghe Trộm

- Ở Yên Kinh, thực lực của Uông mập vẫn là rất lớn. Địa vị của Bang Lang ở vùng Yên Bắc cũng không ai dám xâm phạm. Nếu tôi tới tìm y báo thù thì chỉ như trứng chọi đá. Nhưng tôi không cam lòng, tôi cũng biết trong một thời gian ngắn, mình không thể làm gì được y. Đúng lúc này, tôi nghe được thông tin về Ngũ Thải Phỉ. Kỳ thực tôi biết giá trị của Ngũ Thải Phỉ trước cả Tống gia, nhưng tôi lại không có tiền cạnh tranh với bọn họ. Đành phải đánh chủ ý lên Tống Lôi.

Mông Văn nói tới đây, dừng một chút, nhìn thoáng qua Lâm Vân, không nói tiếp. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng hiểu ý nàng. Cô nàng Mông Văn này muốn hợp tác với gia tộc Rodwell ở nước Anh, để hình thành một tổ chức kinh tế lớn. Sau đó lợi dụng tiền tài để phát triển thế lực, cuối cùng là tìm Uông mập báo thù. Nhưng việc này phải cần bao nhiêu năm? Cô gái Mông Văn này thật giỏi chịu đựng.

Thấy ánh mắt của Lâm Vân, Mông Văn liền biết Lâm Vân đã hiểu ý mình, nàng lại thương cảm nói:

- Cho nên, tôi nói muốn cùng anh làm chuyện đó là cam tâm tình nguyện. Anh giúp tôi hoàn thành một chuyện mà tôi cơ hồ không thể hoàn thành. Không chỉ nói là cùng anh ngủ, cho dù anh muốn tôi chết, tôi cũng không tiếc nuối.

Mông Văn nói xong, sắc mặt không còn chút thẹn thùng và mất tự nhiên nào. Giống như đó là việc mà nàng tất nhiên phải làm. Lâm Vân giúp mình báo thù mình báo đáp bằng thân thể, giống như là điểu tất lẽ dĩ nhiên vậy.

Lâm Vân giật mình. Hóa ra cô gái Mông Văn này đều đang phải sinh sống trong cừu hận. Hiện tại mối thù đã được báo, ngược lại nàng đã không còn mục tiêu trong cuộc sống. Nàng ta coi như giúp mình môt việc lớn, tuy linh thạch còn chưa tìm được, nhưng làm như vậy đã là rất chiếu cố mình rồi. Có lẽ mình nên dùng mấy tiếng giúp nàng.

- Cô có tin tưởng tôi không?

Lâm Vân nhìn chằm chằm Mông Văn hỏi.

- Tin tưởng.

Mông Văn trả lời không chút do dự. Lâm Vân lại có chút đỏ mặt.

- Tôi muốn cô trong một thời gian mấy năm ngắn ngủi xây dựng một tập đoàn buôn bán đứng đầu. Khiến sản phẩm của tập đoàn thịnh hành khắp thế giới. Cô có lòng tin này hay không?

Lâm Vân nhìn Mông Văn, lần nữa hỏi.

- A…

Mông Văn chần chừ, điều này đâu phải chỉ nói là tin được. Mà cho dù có một đống tiền cũng không được. Tuy nàng muốn tin tưởng Lâm Vân, nhưng lời của Lâm Vân làm cho nàng thực sự không nhấc nổi tin tưởng.

- Kỳ thật tôi cũng không muốn xây dựng một tổ chức lớn lao gì đó. Hiện tại mối thù của tôi đã được báo, tôi rất mãn nguyện rồi. Anh cũng không cần lo lắng tôi cái gì. Tôi rất cảm kích anh. Nếu như anh có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ cần tôi làm được, tôi tuyệt đối sẽ giúp.

Lúc nói chuyện, thần sắc của Mông Văn có chút ảm đạm. Trong lòng nói, mong muốn của mình đã hoàn thành, việc phát triển tổ chức đã không còn trọng yểu rồi.

Nếu như không phải vì mang theo hận thù, hiện tại nàng đã giống như các cô gái khác, có một gia đình hạnh phúc. Không còn phải luân lạc tới mức thành lập một tổ chức xã hội đen Thiên Minh để đạt được mục đích của mình.

Lâm Vân cũng nhìn ra ý của Mông Văn. Chỉ là hắn lấy được thứ mình mong muốn, rồi thuận tay giúp cô nàng Mông Văn mà thôi, không có ý gì khác. Hiện tại Mông Văn đã không có mục tiêu trong cuộc sống, nên biểu lộ mới chán chường như vậy. Tuy hắn tin tưởng, từ nay về sau mình có thể xóa bỏ vết sẹo trên mặt, nhưng có vẻ như nàng ta cũng không quan tâm tới khuôn mặt của mình lắm.

- Nếu như tôi nói là nhờ cô giúp tôi làm việc này thì có thể chứ? Tuy cô đã giúp tôi bằng việc đưa đồ vật của giáo sư Trâu Tiền cho tôi rồi, nhưng tôi còn muốn cô giúp tôi việc này. Tôi nhờ cô giúp tôi xây dựng một tập đoàn kinh tế. Không biết cô có thể giúp tôi hay không?

Lâm Vân nói đến đây, đã có quyết định trong lòng.

Tay Lữ đạo sĩ kia đã có thể dùng tiền mua linh thạch, vậy thì mình cũng có thể làm như y. Mà cho dù không để mua linh thạch, sau này không chừng mình còn cần một số tiền lớn để làm việc khác. Ai biết mình còn muốn sống ở thế giới này bao lâu?

Huống hồ, vấn đề này không cần mình phải động thủ. Mình chỉ cần đem những thứ vượt qua công nghệ của thế giới này, giao cho Mông Văn đi làm, như vậy hai bên đều có lợi. Mông Văn cũng nhờ đó mà có một mục đích để vươn tới. Mình cũng có thể an tâm đi tìm linh thạch. Một khi mình cần một số tiền lớn, bên này có thể cung cấp ngay cho mình.

- A, anh thật sự cần tôi hỗ trợ? Nhưng xây dựng một tập đoàn đứng đầu, có phải hay không quá…

Mông Văn không nói hết, nhưng từ ngữ khí của nàng, có thể đoán ra nàng lo lắng và hoài nghi.

- Cô biết áo lót 'Vân Tằm Miên' ở Phụng Tân không?

Lâm Vân không trực tiếp trả lời Mông Văn, mà hỏi một câu không liên quan gì.

- Tôi biết, tôi cũng đang mặc…Ai, áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' bán vô cùng chạy. Hơn nữa nghe nói bọn họ cũng thu được lợi nhuận khá lớn.

Mông Văn thiếu chút nữa nói mình đang mặc một cái. May là kịp phản ứng.

Lâm Vân cười một chút, trong lòng tự nhủ, trên người của cô có phải là áo lót 'Vân Tằm Miên' hay không, tôi là người rõ nhất. Chỉ là áo lót này rất khó mua, không biết là Mông Văn tự mình đi mua hay sai thủ hạ mua.

- Áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' này chính là do tôi thiết kế và làm ra.

Lâm Vân tiếp tục nói.

- Cái gì?

Mông Văn thực sự giật mình. Áo lót 'Vân Tằm Miên' bán chạy như vậy là do anh chàng trước mặt này làm ? Nhưng thần sắc và ngữ khí bình tĩnh của Lâm Vân khiến nàng không dám tin.

“Đúng rồi, không phải quản lý của Hồng Tường Phụng Tân tên là Lâm Vân sao? Vị Lâm tiên sinh này cũng tên Lâm Vân. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ hai người là một?”

- Nguyên lai anh chính là quản lý của Hồng Tường, Phụng Tân?

Mông Văn kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy, cho nên tập đoàn kinh tế mà tôi nói là có cơ sở.

Lâm Vân mỉm cười, vẫn không nhanh không chậm nói. Hiện tại hắn muốn tạo sự hứng thú cho cô nàng Mông Văn này.

Quả nhiên Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tực có cảm giác, nếu như mình thực sự có thể làm được như vậy, cũng không tồi a. Lúc trước không phải cha mẹ mình muốn mình biến công ty của gia đình trở thành niềm kiêu ngạo sao? Hiện tại mối thù của cha mẹ đã được báo, vậy thì mình sẽ kế thừa nguyện vọng của cha mẹ, xây dựng một công ty thật lớn. Đồng thời coi như là giúp đỡ vị Lâm tiên sinh này.

- Tốt, tôi nguyện ý giúp anh. Chỉ là chúng ta tiếp tục sản xuất áo lót 'Vân Tằm Miên' sao?

Mông Văn đã nghĩ thông suốt, liền hỏi tiếp.

- Đương nhiên không phải. Muốn kiếm tiền thì phải làm những thứ mà ngươi khác chưa từng làm qua. Mặc dù 'Vân Tằm Miên' này là do tôi chế tạo ra, có lẽ về sau sẽ làm, nhưng hiện tại tôi muốn làm một cái khác.

Lâm Vân nhìn Mông Văn, lắc đầu nói.

- Tuy nhiện hiện tại cứ để việc đó lại, buổi sáng ngày mai tôi mới có thể đưa cho cô phương án. Ngày mai cô thuận tiện gọi Lý Thanh tới. Đêm nay chúng ta còn có một việc muốn làm.

Lâm Vân nói xong, lại bổ sung. Hắn cảm thấy tính cách của Lý Thanh không tồi, là người biết chữ tín, lại có đầu óc. Là một thanh niên nhiệt huyết. Để cho y tới hỗ trợ công ty là điều không thể tốt hơn.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn tưởng là hắn nói về mình, khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng tư nhủ, không phải hắn đã nói không làm chuyện đó sao? Vì sao lại thay đổi chủ ý?

Nguyên bản minh chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với hắn. mình trợ giúp mình báo thù, minh qua một đêm với hắn. Mà việc này nàng coi đó chính là việc vốn lẽ tất nhiên.

Nếu là giao dịch, thì mình không có gì phải thẹn thùng. Nhưng hiện tại cùng Lâm Vân nói chuyện, rõ ràng cảm thấy, nàng không hy vọng hắn nhắc tới chuyện đấy nữa, thậm chí có ý cự tuyệt. Nếu như Lâm Vân thật muốn cùng mình làm chuyện đó, mình cũng chỉ đành hoàn thành lời hứa mà thôi. Nhưng làm như vậy, mình có cần phải trợ giúp Lâm Vân xây dựng một công ty không?

Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn là biết cô nàng hiểu lầm, vội nói:

- Đêm hôm nay tôi muốn dạy cô một ít võ công, để cô từ nay về sau có thể tự bảo về mình.

Lâm Vân nói lời này là nói thực. Sản phẩm mà hắn sắp sản xuất, không giống như 'Vân Tằm Miên'. Sản phẩm này không liên quan gì nhiều tới máy móc nên rất dễ bị làm giả.

Hiện tại thứ mình sản xuất có thể phỏng chế, nếu như những tài liệu này giao cho Mông Văn, mà ngay cả năng lực bảo vê bản thân của nàng đều không có, như vậy mình làm sao có thể yên tâm. Hắn chẳng những muốn dạy nàng võ công, mà còn muốn giới thiệu nàng với Tài Thần Lão Yêu Lục Dược. Thậm chí hắn còn tính toán lôi kéo cả Diệp Sở Thiên vào trong kế hoạch. Dù sao đây là một đồ tốt, không có hậu thuẫn là rất nguy hiểm.

Nghe Lâm Vân nói vậy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Lâm Vân này có bản lĩnh như vậy, võ thuật mà hắn dạy chắc không phải tầm thường. Nàng liền có chút chờ mong.

- Chắc cô đã hoc qua môt ít võ thuật. Mà tôi dạy cho cô không phải là chiêu thức võ công, mà là một phương pháp hô hấp nội gia đơn giản.

Lâm Vân thấy Mông Văn có vẻ chờ mong, cười nói.

- A, thực sự có công phu nội gia sao? Chính là phép luyện khí trong truyền thuyết?

Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này nàng cũng từng nghe nói qua, nhưng còn chưa bao giờ thấy một cao thủ có thể sử dụng nội lực nào.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 165. Chương 156 (3): Diệp Điềm Nghe Trộm

## 166. Chương 157: Lâm Tranh

- Như vậy sao được, chúng tôi chỉ là trợ giúp Lâm tiên sinh làm việc, sao có thể muốn cổ phần của anh.

Mông Văn là người cảm kích Lâm Vân nhất, nên lập tức đưa ra dị nghị.

Lý Thanh cũng vội vàng nói không muốn cổ phần. Còn Diệp Điềm thì nghĩ, chị Văn thật là ngốc. Chỉ mới qua một đêm với hắn thôi mà đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn rồi. Còn Lý Thanh, vốn là người của Lâm Vân, đương nhiên y không cần.

Lâm Vân không muốn tốn miệng lưỡi ở những chuyện như vậy, liền khoát tay nói:

- Vậy thì Mông Văn và Lý Thanh có 1 phần. Diệp Điềm và Mông Chân mỗi người có 0,5 phần, còn lại là về tôi. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đừng phản đối gì nữa.

Kỳ thực, nghe bọn họ nói không cần cổ phần, Lâm Vân cũng nghĩ lại, Tập đoàn Vân Môn về sau nhất định sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Chỉ cần 1 phần của công ty đã là rất nhiều rồi. Có lẽ bọn họ hiện tại còn không biết mà thôi.

Lâm Vân ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

- Tôi lập tức phải rời đi Yên Kinh. Chuyện ở nơi này giao hết cho mọi người. Nếu không thể kiên trì được nữa thì cứ bỏ đó. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì có thể tới tập đoàn Cảng Hải tìm Tài Thần Lão yêu hỗ trợ.

Lâm Vân vừa nói xong, ngoại trừ Lý Thanh có chút tin tưởng với việc Lâm Vân quen biết với Tài Thần Lão Yêu ra, ba người Mông Văn thì đều sững sờ. Tài Thần Lão Yêu của tập đoàn Cảng Hải, chính là một người cực kỳ nổi tiếng và có quyền uy trong giới kinh tế a. Nhưng trong nháy mắt bọn họ lại nghĩ, Lâm Vân không phải là một người rất lợi hại sao?

Phân phó xong kế hoạch, Lâm Vân lại goi Mông Văn qua một bên. Đưa một bức thư cho nàng, nói tìm môt lúc nào đó đưa cho Lục Dược. Hơn nữa, còn nói cho nàng biết, vạn nhất gặp chuyện gì không thể giải quyết, có thể tìm Lục Dược hỗ trợ. Về phần Diệp Sở Thiên, Lâm Vân nghĩ lại vẫn là thôi. Dù sao thân phận của Mông Văn cách ông ta quá xa.

Lâm Vân không trì hoãn thời gian nữa, sau khi bàn giao xong hết công việc, liền nhờ Mông Văn làm một cái hộ chiếu. Lúc đợi lấy hộ chiếu, Lâm Vân tiếp tục dạy một ít công phu cho Lý Thanh. Đồng thời giải đáp một vài vấn đề cho Mông Văn.

Mông Văn vẫn có một chút thực lực, ngày hôm sau hộ chiếu đã làm xong. Lâm Vân cáo từ mấy người, ngồi lên máy bay, rời đi Yên Kinh tới Manaus. Về phần học hành, Lâm Vân chả muốn quan tâm. Dù sao cũng chỉ quen biết vài người mà thôi, lão Tần sẽ giúp mình giải quyết mấy thứ linh tinh, không cần phải để ý tới.

Lâm Tranh cũng là môt đứa cháu trai của Lâm Lộ Trọng, hiện tại là trưởng ban đảng ủy thành phố Yên Kinh, lên một cấp nữa là đảng ủy trung ương. Nhưng hiện tại nếu con cháu họ Lâm không có thành tích gì, thì lão gia tử sẽ không dẫn tiến bọn họ. Cho nên mặc dù chỉ có một bước ngắn, nhưng đối với Lâm Tranh mà nói, lại phi thường xa xôi.

Vợ của y là Vương San San cũng đang làm ở cục tài chính, là một phó cục trưởng. Tuy năng lực ở chính vụ của Lâm Tranh rất bình thường, nhưng y là người yêu thương vợ con hết mực. Y biết hôm nay Vương San San muốn dẫn khuê hữu về nhà dùng cơm, liền sớm mua mấy món ăn về để nấu.

Vì để vợ mình thỏa mãn, ngay cả bảo mẫu, y cũng không cho giúp đỡ.

Sau khi làm xong một bàn thức ăn, Lâm Tranh mới cảm thấy thỏa mãn. Lúc này cửa mở, cô vợ Vương San San và một nữ tử cởi dầy đi vào nhà.

- Thẩm Đồng, hoan nghênh em tới làm khách.

Lâm Tranh tiến lên phía trước nói.

- Lâm Tranh, anh đúng là một người chồng mẫu mực . Ông chồng của em thì chưa bao giờ chủ động làm cơm cho em ăn cả.

Thẩm Đồng cười nói với Lâm Tranh.

- Lâm Tranh, hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt thì phải, còn làm nhiều món ăn như thế? Có phải có việc vui gì không?

Vương San San cũng cười nói với Lâm Tranh. Chồng của mình, ngoại trừ việc tình cảm với anh em trong nhà không được tốt lắm, thì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Chỉ là, mỗi lần có cơ hội thăng chức, thì lại trao cơ hội đó cho con cháu khác của Lâm gia. Mà Lâm Tranh chỉ mãi loanh quanh ở chức trưởng ban.

- Lâm Tranh, là ảnh chụp của ai vậy?

Vương San San trông thấy một cái ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi để ở trên bàn uống nước, không khỏi lên tiếng hỏi.

- Chính là đứa em họ của anh ở Phần Giang, tên là Lâm Vân. Trước kia anh có gặp một lần. Nghe nói hiện tại đã bỏ nhà ra đi. Hôm nay Tam gia gọi tất cả mọi người của Lâm gia tới họp gia tộc, đều phân phát cho mỗi người một cái ảnh của hắn. Ông ấy nói, nếu ai tìm được đứa em họ Lâm Vân này, thì Tam gia rất vui mừng. Nếu anh tìm được thì tốt rồi, chức trưởng ban này của anh cũng không cần phải ngồi thêm nữa.

Lâm Tranh vừa nói xong, thì Thẩm Đồng cũng từ nhà vệ sinh đi ra.

- Không phải nói hắn ở Phụng Tân sao? Như thế nào còn phải tìm?

Vương San San còn chưa nói hết, Thẩm Đồng đã đi tới.

- A, người trong ảnh em đã thấy môt lần, vì sao anh lại có hình của hắn?

Thẩm Đồng nhìn bức ảnh chụp trong tay của Vương San San, liền nhận ra người này chính là người mình trông thấy ở đồn cánh sát. Giống như lúc ấy hắn còn xung đột với nhân viên cảnh sát trong đó thì phải. Nhưng về sau lại không có chuyện gì.

- A, thật không? Hắn là em họ Lâm Vân của anh.

Lâm Tranh nghe Thẩm Đồng nói vậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Nếu như y có thể tìm được Lâm Vân, việc lên chức cần gì phải lo lắng nữa?

- Khó trách, nguyên lai là em họ của anh. Em còn đang thắc mắc vì sao hắn đánh cảnh sát như vậy mà vẫn ung dung đi ra ngoài.

Thẩm Đồng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn là người của Lâm gia. Nếu là người của Lâm gia, không chỉ nói là gây sự ở một cái đồn cảnh sát nho nhỏ, cho dù gây sự ở nơi lớn hơn cũng là chuyện bình thường.

Lâm Tranh đã bất chấp chuyện ăn cơm, tranh thủ thời gian hỏi Thẩm Đồng về chuyện của Lâm Vân.

Thẩm Đồng kể lại rõ ràng chuyên nàng nhìn thấy Lâm Vân như thế nào. Nghe xong câu chuyện, Lâm Tranh mới biết vị em họ này của mình thật là bưu hãn.

- San San, em ăn cơm với Thẩm Đồng đi, anh tới chỗ của Tam gia trước.

Lâm Tranh đã không thể chờ được mà muốn nói chuyện này cho Lâm Lộ Trọng.

Vương San San biết tâm tình của chồng, vội nói:

- Em biết rồi, anh đi mau đi.

Thẩm Đồng vẻ mặt đầy hồ nghi. Ngược lại, Vương San San lại biết một ít chuyện tình của Lâm Vân.

- Cậu biết áo lót 'Vân Tằm Miên' không?

Vương San San nhìn bạn tốt Thẩm Đồng của mình hỏi.

- Mình làm sao lại không biết. Lúc trước mình còn từng sai người, lại tìm quan hệ, mới mua được một bộ ‘Thiên sứ áo xanh’ có 30% hàm lượng 'Vân Tằm Miên' đây này.

Thẩm Đồng vội vàng nói.

- Nghe nói vật liệu 'Vân Tằm Miên' và áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' chính là do người em họ Lâm Vân kia của chồng mình làm ra. Thậm chí máy móc sản xuất áo lót cũng do một tay hắn chế tạo. Nhưng điều này không phải rất khẳng định.

Vương San San rất là tự hào nói với Thẩm Đồng.

- Cái gì…

Thẩm Đồng bị lời này của Vương San San làm cho sững sờ.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 167. Chương 158: Đều Tìm Lâm Vân

Một cái bóng dài xuất hiện ở hàng cây bên đường, Lâm Tranh rất nhanh đã tới đại lộ Tịnh Tích, tới đại viện của Lâm gia. Nơi này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, cho dù Lâm Tranh lái xe đi vào cũng phải trải qua kiểm tra. Cũng may, những người cảnh vệ đều biết Lâm Tranh, chỉ kiểm tra một chút rồi liền cho vào.

Lâm Lộ Trọng ở trong này, cùng với gia đình của đứa con thứ hai Lâm Viễn Phong và gia đình của con cả Lâm Viễn Phiến. Con cháu còn lại của Lâm gia thì mỗi người một chỗ ở. Chỉ khi lão gia tử mở hội nghị gia tộc thì bọn họ mới có mặt.

Cho nên cho dù Lâm Tranh muốn gặp Tam gia của mình cũng phải thông báo. Cũng may hôm nay Lâm Lộ Trọng ở nhà. Nghe thấy cháu trai có chuyện quan trọng cần thông báo, liền phân phó cho y trực tiếp đi tới phòng đọc sách của mình.

- Tam gia gia.

Lâm Tranh đi tới phòng đọc sách của Lâm lão gia tử rồi hành lễ.

- Ừ, hôm nay cháu tới tìm ta có việc gì không?

Lâm Lộ Trọng cũng có chút ấn tượng với đứa cháu trai có năng lực bình thường này. Nếu không phải do y không thể đảm đương ở vị trí cao, ông ta đã đề cử y lên rồi.

Lên tới địa vi cao, nếu không có năng lực, chỉ dựa vào gia tộc thì chắc chắn không được lâu dài. Hiện tại mình còn đang tại vị thì đỡ. Một khi mình về hưu, y lại không có năng lực, như vậy ở vị trí càng cao, nguy hiểm càng lớn. Đây cũng là nguyên do mà Lâm Lộ Trọng mặc dù biết đứa cháu trai này rất thành thật, nhưng một mực không đề cử y.

Còn có một nguyên nhân, là vì Lâm Tranh là một người tương đối thành thật trong Lâm gia. Cho nên ông ta muốn cho Lâm Tranh rèn luyện thêm một vài năm. Đợi cho sang năm, thì chuẩn bị thăng cho y một bậc. Tuy nhiên, phỏng chừng quan chức của y cũng chỉ tới đó mà thôi.

- Gia gia, cháu đã tìm được tung tích của Lâm Vân rồi.

Lâm Tranh hít một hơi nói ra.

- Cài gì? Cháu nói cháu biết Lâm Vân hiện tại ở nơi nào?

Lâm Lộ Trọng kích động đứng lên, không có vẻ gì là một ông lão đã hơn 70 tuổi.

- Nó ở nơi nào? Nói mau.

Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi. Có thể thấy trong nội tâm của ông ta mong chờ đứa cháu trai này như thế nào.

- Em họ đang ở Yên Kinh. Một người bạn của San San nhìn thấy hắn ở đồn cảnh sát. Lúc ấy hắn còn đánh một người cảnh sát ở đó, còn bị cảnh sát trong đồn bao vây…

Lâm Tranh liền tranh thủ kể lại lời của Thẩm Đồng, trong lòng có chút lo sợ bất an. Tuy ngữ khí của Thẩm Đồng rất là khẳng định, nhưng nhỡ đâu đó không phải là Lâm Vân? Lâm Tranh cảm thấy hối hận vì đã không điều tra trước mà thông báo luôn.

- Vì sao nó lại bị cảnh sát bao vây ở đồn? Đây là có chuyện gì?

Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi. Hiện tại ông ta thấy trên người của Lâm Vân hy vọng của Lâm gia. Lâm Lộ Trọng cũng không muốn thật vất vả có hy vọng lại xảy ra ngoài ý muốn gì.

- Tuy em họ đánh cảnh sát, nhưng hình như hắn không có việc gì rồi rời đi đồn cảnh sát. Về phần em họ Lâm Vân đi nơi nào, cháu còn chưa biết. Cháu nghĩ nói cho gia gia trước, rồi tính sau.

- Tốt tốt, không sai, không sai, đúng là dòng máu của Lâm gia, có đảm lược. Ừ, Lâm Tranh, cháu làm cũng không sai.

Lâm Lộ Trọng nói xong, đứng lên đi vài bước, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Lộ Trọng đi ra phòng đọc sách, nói với Vọng Thư trông coi phòng đọc sách:

- Cậu và Lâm Tranh đi dò tra xem Lâm Vân đang ở nơi nào. Nó đã tới đồn cảnh sát thì nhất định có thể hỏi được. Phải hỏi cho rõ ràng vào.

Vọng Thư là thư ký của Lâm Lộ Trọng. Y và Dư Dụ chính là hai thủ hạ đắc lực nhất của Lâm Lộ Trọng.

Vọng Thư cùng Lâm Tranh đi mới hai giờ đã quay trở lại. Lâm Tranh cuối cùng mới thở phào một hơi. Người kia quả thực là em họ Lâm Vân của mình, may mà không nhầm.

- Thủ trưởng, Lâm Vân hiện tại là sinh viên của ngành y dược của đại học Yên Kinh, đang học lớp 06. Chỉ là cậu ấy đã đi ra ngoài hai ngày rồi còn chưa về trường học. Cậu ấy tới đại học Yên Kinh cũng mới chỉ vài ngày mà thôi. Số môn mà Lâm Vân học qua chỉ có một môn, chỗ ở của cậu ấy, tôi cũng đã nhìn qua. Gian phòng của cậu ấy rất trống không, không có bất kỳ chăn mền hay đồ dùng thiết yếu nào. Chỉ có bàn chải đánh răng và khăn mặt.

Nghe Vọng Thư báo cáo, chứng tỏ trong hai giờ này y điều tra được khá nhiều.

Lâm Lộ Trọng nghe xong Vọng Thư báo cáo, lông mày nhíu lại, suy nghĩ nửa ngày mới nói:

- Lập tức điều tra toàn bộ thành phố. Tìm xem tiểu tử kia rốt cuộc trốn ở chỗ nào. Còn có, đi xem là ai giúp hắn tới đại học Yên Kinh. Đã có thể tiến vào đại học Yên Kinh, chứng tỏ bối cảnh của người giúp nó không nhỏ.

…

Từ Nhân mãi cho tới ngày thứ ba mới nhớ tới , vội vàng đi vào phòng học của Lâm Vân. Hỏi thăm mới biết được Lâm Vân nghỉ học đã và ngày.

Nàng lại vội vàng đi theo Lưu Chính Văn tới chỗ ở của Lâm Vân. Cửa phòng không biết đã bị ai cạy mở. Ở trong chỉ có duy nhất bàn chải đánh răng, khăn mặt và một cái giường gỗ chỉ có khung. Lưu Chính Văn cũng trợn tròn mắt. Y còn cho rằng Lâm Vân đã sớm mua chăn mền. Thật không ngờ bây giờ vẫn chỉ là một cái giường trụi lủi.

- Hai người là bạn học của Lâm Vân sao?

Một bác gái trung niên thấy Lưu Chính Văn và Từ Nhân, vội vàng hỏi.

- Vâng ạ, Lâm Vân chưa về à bác?

Từ Nhân thấy có người tới hỏi, vội vàng trả lời.

- Chưa, vài ngày tiểu tử này còn chưa về phòng. Mà cậu ta ở đây hai ngày, cũng không thấy cậu ta mua chăn mền hay chiếu gì cả. Ai, thực không biết tiểu tử này trôi qua hai ngày đó như thế nào. Nếu bạn học của cháu quay lại thì bảo cậu ta tới chỗ bác lấy chăn mền nhé, chỗ bác có nhiều lắm.

Bác gái nói xong, lắc đầu đi làm chuyện của mình.

Nghe bác gái nói Lâm Vân ngủ hai ngày trên giường gỗ, Từ Nhân và Lưu Chính Văn đều sững sờ. Hiện tại trời đang rất lạnh, người này ngay cả chăn mền cũng không mua nổi sao? Từ Nhân thậm chí còn suy nghĩ, Lâm Vân phải co rúc ở một góc giường gỗ, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống.

Lưu Chính văn đương nhiên sẽ không cho là Lâm Vân ngay cả chăn mền cũng không mua nổi. Hắn ăn một bữa cơm đã mấy chục nghìn nguyên a. Nhưng y lại không biết vì sao Lâm Vân lại không mua.

“Ai, không tốt, chẳng lẽ Lâm Vân bị ông chủ của Bách Bảo Trai giữ lại?”

Nghĩ tới đây, Từ Nhân vội vàng chạy tới Phan gia viên, trong nội tâm đã hối hận vì hãm hại Lâm Vân.

Từ Nhân há hốc mồm đứng ở trước cửa Bách Bảo Trai, bởi vì chỗ này đã người đi nhà trống. Không thấy thân ảnh của bất cứ người nào. Một cái quán cổ mở rất nhiều năm rồi, nói đi là đi liền sao? Nàng đi tới các cửa hàng xung quanh hỏi, nhưng bọn họ cũng không biết chủ cửa hàng dọn đi nơi nào, vì sao phải dọn.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói những người mở quán đồ cổ đều có ít nhiều quen biết với xã hội đen. Vạn nhất Lâm Vân bị những người này bắt đi thì sao? Huống hồ Lâm Vân rất có thể không phải là Dã Nhân kia. Nói cách khác, mình đã hại một người vô tội rồi.”

Từ Nhân lòng nóng như lửa đốt, lại không biết phải làm sao cho phải.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 168. Chương 159: Một Vật Trân Quý

## 169. Chương 160 (1): Kinh Hồn Ở Amazon

Chương 160 (1): Kinh hồn ở Amazon

Khi trở lại Phần Giang, Hàn Vũ Tích so với trước kia càng thêm sáng sủa. Khi làm việc nói chuyện cũng nhiều hơn. Tuy không có ai biết nàng đã gặp được chuyện gì, nhưng Mỹ Na lại nhìn thấy chiếc vòng kia trên cổ của Hàn Vũ Tích. Mỹ Na liền suy đoán được nó chính là nguyên nhân thay đổi của chị Vũ Tích.

Hiện tại những thứ quý giá nhất của Hàn Vũ Tích chính là những thứ mà Lâm Vân lưu lại. Áo lót màu hồng phấn thì được Hàn Vũ Tích cẩn thận cất đi.

Nàng không nỡ mặc nó nhiều. Nàng muốn chờ Lâm Vân trở về thì mặc cho hắn xem. Mỗi lần nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng lại đỏ lên rất lâu. Lúc đó nàng sẽ chìm ngập trong sự chờ đợi, khát vọng, ảo tưởng. Cái túi balo màu xanh cũng được Hàn Vũ Tích treo ở đầu giường, để mỗi lúc nàng đi ngủ có thể trông thấy. Để chỗ đó nàng có thể cảm giác Lâm Vân như đang ở bên cạnh mình. Mấy bộ quần áo bên trong túi cũng được nàng rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng trong tủ quần áo.

Còn có một bộ châm mạ vàng, cũng được nàng cất vào thùng. Lúc mới lấy ra bộ châm này, Hàn Vũ Tích nhớ tới nụ cười của Lâm Vân ở phòng bệnh lúc đó. Nụ cười có chút ngây ngốc.

“Lâm Vân, em chờ anh trở lại”

Nàng tự nhủ. Tất cả những thứ của Lâm Vân này, nàng sẽ trân trọng chúng, không cho phép ai đụng vào.

Nhưng hôm nay Hàn Vũ Tích lại rất khẩn trương, bởi vì nàng không tìm thấy giấy ly hôn của mình. Sao có thể có người vào trong phòng của mình? Nhưng giấy ly hôn lại không thấy? Hàn Vũ Tích thậm chí còn không biết nó mất đi lúc nào. Bởi vì mấy tháng rồi nàng không có lấy nó ra xem. Người đầu tiên mà Hàn Vũ Tích nghĩ tới chính là em gái của nàng, Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Tích lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Vũ Đình:

- Vũ Đình, em đang ở đâu? Có phải là em lấy tờ giấy ly hôn trong phòng chị không?

Ngữ khí của Hàn Vũ Tích có chút lo lắng.

- Chị, đó là do cha bắt em lấy, cha nói làm vậy là tốt cho chị. Em suy nghĩ, cảm thấy cha nói cũng đúng, nên liền lấy giấy ly hôn kia đưa cho cha. Chị, loại người như Lâm Vân đâu xứng với chị. Chị ly hôn với hắn là chính xác.

Đầu bên kia vang lên tiếng mơ hồ của Vũ Tích

- Em lâp tức đưa trả chị tời giấy ly hôn kia. Từ nay về sau, không có sự cho phép của chị, thì em đừng lấy đồ đạc của chị.

Hàn Vũ Tích rất thất vọng với cô em gái này của mình rồi.

Hàn Vũ Đình cầm điện thoại, còn đang định nói cho Hàn Vũ Tích biết, nàng sắp tốt nghiệp, nên sẽ đi Brazil du lịch do lớp tổ chức. Nhưng đã bị tỷ tỷ cúp điện thoại. Nghĩ tới tỷ tỷ của mình còn chưa biết nỗi khổ tâm của mình, có lẽ từ nay về sau chị ấy sẽ biết. Nghĩ như vậy, nên nàng dứt khoát không đi tìm tỷ tỷ. Đợi mình du lịch về, tâm tình của chị trở lại bình thường, thì đi tìm chị ấy nói chuyện

Mặc dù biết tỷ tỷ là một người rất cổ hủ, nhưng thật không ngờ lại cổ hủ đến như vậy. Cho dù Lâm Vân đã kết hôn với chị ấy, nhưng người ta cũng đã ký vào giấy ly hôn rồi, vì sao tỷ tỷ còn muốn coi trọng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này? Lâm Vân là loại người gì, chẳng lẽ chị ấy lại không biết.

Gần đây nàng thấy tâm tình của tỷ tỷ tốt hơn nhiều, còn tưởng rằng do chị ấy đã nghĩ thông suốt. Thật không ngờ tỷ tỷ vẫn cứng đầu như vậy. Đây là thời đại nào rồi, thiệt là. Thôi, không nghĩ tới chuyện đó nữa, chờ mình trở về sẽ khuyên nhủ tỷ tỷ.

Lần này, Hàn Vũ Đình đi với các bạn học trong lớp tới sông Amazon là muốn xem thủy triều ở sông Amazon, còn muốn khám phá rừng mưa nhiệt đới xinh đẹp nhất thế giới này. Cho nên, vừa có bạn học đưa ra đề nghị đi tới Brazil, nàng với nhiều người khác lập tức đồng ý.

Sông Amazon rộng 64 km, dài 6800 km, là dòng sông dài nhất thế giới, và có lưu vực lớn nhất thế giới. Xung quanh dòng sông là rừng mưa nhiệt đới thần bí, xinh đẹp Amazon. Là nơi còn tồn tại rất nhiều động thực vật quý hiếm. Cho nên, những người thích du lịch đều có khát vọng tới nơi này. Nhưng nơi này cũng là một nơi rất nguy hiểm.

Vô số nhà thám hiểm bị mất tích trong rừng rậm Amazon. Nổi tiếng nhất chính là con trai của vua dầu mỏ của Mỹ Feller và một đám bảo vệ bị mất tích trong này. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của nó không thể ngăn cản sự nhiệt tình của Hàn Vũ Đình và các bạn học. Huống hồ, các nàng là đi du lịch, chứ không phải là đi thám hiểm.

Theo đoàn du lịch tới sông Amazon du lịch, ngoại trừ một số bạn học có việc không đi được, đại bộ phận bạn cùng lớp của Hàn Vũ Đình, đều không muốn bỏ qua cơ hội du lịch này. Mà trạm du lịch đầu tiên là Manaus.

Manaus là một thành phố nhỏ của Brazil, cũng là địa điểm du lịch mà lớp của Hàn Vũ Đình lựa chọn. Manaus xây dựng trên một vách đá thấp bé của sông Amazon. Là thành phố lớn nhất trong những thành phố ở gần rừng rậm Amazon. Đồng thời cũng là nơi xuất phát tốt để du lịch sông Amazon.

Lớp của Hàn Vũ Đình chia làm bốn người một tổ, mỗi tổ thuê một chiếc thuyền ca nô để đi trên mặt sông. Ai nấy cũng cực kỳ hưng phấn.

Hàn Vũ Đình và ba người bạn học làm một tổ, cùng thuê một chiếc thuyền cano. Bọn họ đều mang theo lương thực cho một ngày, rồi theo con thuyền thám hiểm sông Amazon. Bởi vì khu vực gần Manaus tương đối an toàn, rất nhiều lữ khách cũng đã tới nơi này thám hiểm, còn chưa phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Cho nên nói thám hiểm, không bằng nói ngồi thuyền ngắm cảnh. Vì vậy đoàn tổ chức du lịch đều rất yên tâm khi chia tổ ra để ngồi thuyền. Cũng một phần do đoàn tổ chức du lịch đến đây không phải chỉ một lần. Huống hồ phía trước là khu vực sinh sống của người Anh-điêng nguyên thủy. Mà người Anh-điêng nguyên thủy rất là hiếu khách.

Cùng một tổ với Hàn Vũ Đình là bạn học Thần Yên Nhiên, Phương Đình và Ngụy Trung Phát. Ngụy Trung Phát là người thầm mến Thần Yên Nhiên từ lâu, nên lần này đi du lịch, y đương nhiên muốn làm sứ giả hộ hoa. Mà Phương Đình cũng một mực thầm mến Hàn Vũ Đình, lần này đi chơi là muốn bồi dưỡng cảm tình với nàng.

Chỗ bốn người tham quan tương đương với chỗ nguồn của sông Amazon. Đi thuyền trên sông, nhìn cảnh vật hai bên, chỉ thấy phong cảnh rất tú lệ. Bốn người vừa tham quan vừa vui đùa, rất là vui vẻ.

Có du khác trên thuyền thậm chí còn lấy ra công cụ để câu cá. Hàn Vũ Đình câu có câu không nói chuyện với Phương Đình.. Trong đầu thì đang suy nghĩ, nếu như tỷ tỷ cũng ở đây, cùng mình ngắm cảnh đẹp thì tốt rồi.

Đối với Phương Đình, Hàn Vũ Đình không ghét,. Chỉ là cảm thấy cử chỉ của y hơi rụt rè, cho nên khi Phương Đình truy cầu, nàng liền giả bộ hồ đồ. Có đôi khi, nghĩ tới cuộc hôn nhân của tỷ tỷ, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn suy nghĩ, có thể một ngày nào đó mình cũng giống như tỷ tỷ, bị bắt buộc gả cho một tên thiếu gia nhược trí nào đó không? Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng luôn cảm thấy tỷ tỷ đáng thương. Muốn làm cho chị ấy sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này, có thể tìm được một chốn quy túc tốt. Không biết vì sao tỷ tỷ còn lưu luyến cái tên tâm thần Lâm Vân đó. Nhớ tới lần trước ở Tiền Quỹ, trông thấy hắn giấy trắng rơi lả tả trong túi tiền của hắn, trong nội tâm nàng càng thay tỷ tỷ cảm thấy khổ sở.

Gả cho một người chồng điên như vậy. Mà điên thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác lại thích sĩ diện. Nhưng tỷ tỷ vì sao vẫn yêu mến hắn nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy đã nhận mệnh? Mà dù nhận mệnh cũng không nói những câu này a. Nhó tới những lời tỷ tỷ nói còn văng vẳng bên tai:

“Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Anh ấy đi, cho dù chị có đi khắp thiên nhai địa giác cũng muốn tìm anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy…”

Thở dài một hơi. Tuy không biết vì sao tỷ tỷ yêu tên điên đó sâu sắc như vậy. Nhưng mình vẫn hy vọng có thể giúp đỡ chị ấy. Anh chàng Tần Thăng kia mình cũng găp qua, không những đẹp trai mà còn nho nhã lễ độ, phong thái nhẹ nhàng. Nghe nói là thiếu gia của một gia tộc ở Yên Kinh. Chỉ có những người tài giỏi như vậy mới có thể xứng với tỷ tỷ.

- Vũ Đình, cậu làm sao vậy?

Phương Đình thấy Hàn Vũ Đình một mực sững sờ, chỉ trả lời ừ, à với những câu của mình, không khỏi kỳ quái hỏi.

Nói thật, Phương Đình yêu mến Hàn Vũ Đình là từ trong sâu trong nội tâm. Loại cảm giác này khiến y không có cách nào tự kiềm chế. Sự thầm mến đó đã kéo dài bốn năm. Tuy Hàn Vũ Đình là hoa hậu của trường, nhưng Phương Đình cho rằng mình thích nàng không phải vì nàng là hoa hậu trường học, mà vì y cảm thấy nàng có một loại thoát tục khó nói lên lời. Một nụ cười, một tiếng giận dữ của nàng cũng làm cho tinh thần của mình rung động.

- A, mình…

Hàn Vũ Đình lúc này mới nhớ tới còn đang ngồi trên thuyền ca nô. Thôi, không nghĩ nữa, đợi trở về thì khuyên tỷ tỷ a.

- Phương Đình, cậu đã tính đi đâu làm việc sau khi tốt nghiệp chưa?

Đây là câu đầu tiên mà Hàn Vũ Đình hỏi về Phương Đình. Nói thật, người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Đình chưa bao giờ để ý qua một ai.

Đôi khi nghĩ tới vận mệnh của tỷ tỷ, lại nghĩ khả năng trở thành đối tượng giao dịch của gia tộc, còn không bằng mình chủ động đi tìm một người. Phụ thân của Phương Đình là một giám đốc của một xí nghiệp không nhỏ. Đương nhiên Hàn Vũ Đình không để chút tài sản đó vào trong mắt. Mà là Phương Đình tuy là kẻ có tiền, nhưng làm người rất khiêm tốn, lại biết tiết kiệm. Đối xử với mình cũng rất là ân cần.

- Mình…

Phương Đình bị kích động. Y thích Hàn Vũ Đình đã bốn năm rồi, cũng đi chơi với nàng không ít nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình chủ động nói chuyện với mình. Chẳng lẽ đây là một tín hiệu của nàng.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 170. Chương 160 (2): Kinh Hồn Ở Amazon

Mắt thấy buổi du lịch đã gần qua một ngày.

Tuy Phương Đình và Ngụy Trung Phát rất muốn ở cùng với hai nàng lâu thêm một chút. Đặc biệt là Phương Đình, y cảm giác hôm nay thu hoạch còn nhiều hơn bốn năm qua rất nhiều. Nhưng phần lớn mọi người đã quay trở về, hơn nữa người cho thuê ca nô cũng phải đi về. Nên đành bất đắc dĩ đồng ý.

“Rầm rầm” vài tiếng nổ vang lên. Ca nô của mấy người Hàn Vũ Đình còn chưa ngoặt, thì một cái thuyền cách không xa đó đột nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn. Mà thuyền ca nô thị bị sóng nước đẩy lung lay. Người điều khiển ca nô ngay lập tức phản ứng, cố gắng điều khiển ca nô chạy về phía bờ. Nhưng trong nháy mắt, một bóng đen vụt qua, trên mặt nước nổi lên từng đợt sóng. Mới chưa tới một phút, sóng lớn lại đánh về phái một con thuyền ca nô khác.

- Không tốt.

Mấy người Hàn Vũ Đình cũng biết sự tình không ổn, không biết là gặp phải con gì. Người điều khiển ca nô cũng khẩn trương điều khiển ca nô chạy nhanh về phía bờ. Nhưng tốc độ của bọt nước kia nhanh hơn ca nô nhiều lắm. Ca nô còn chưa chạy tới bờ, sóng lớn đã quật đổ ba chiếc ca nô, rồi nhanh chóng lao tới thuyền ca nô của Hàn Vũ Đình, tốc độ nhanh như điện.

Một tiếng Oanh vang lên, Hàn Vũ Đình và bạn học bị đẩy văng ra ca nô. Mà ca nô đã sắp tới gần bờ, mấy người bị lực lượng cực lớn đẩy lên, Hàn Vũ Đình may mắn ngã vào trong bờ cỏ của bờ sông. Ý thức cầu sinh của Hàn Vũ Đình khiến nàng bất chấp nhìn lại đằng sau, mà lập tức bò lên bờ, chạy về phía khu rừng.

Một mực chạy hơn 10 phút, Hàn Vũ Đình mới dám dừng lại nhìn mấy bạn học của mình. Nhưng nàng không thấy một ai, trong lòng liền khẩn trương và sợ hãi. Nàng cẩn thận quay trở về, muốn xem các bạn học khác thế nào rồi.

Nhưng đi vài bước lại nge thấy thanh âm Ầm Ầm truyền tới, liền không dám dừng lại, xoay người tiếp tục chạy vào trong. Mãi đến khi không còn chạy được nữa, mới hổn hển dừng lại. Nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm. Sắc trời tối đen. hơ hồ chỉ có thể nhìn thấy vài tia ánh sát lọt qua khe lá. Hàn Vũ Đình sợ tới mức phát run. Cũng không dám dừng lại trong này, quay đầu muốn chạy về.

Nhưng đi loanh quanh năm sáu giờ, đừng nói là bờ sông, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Hàn Vũ Đình vừa đói vừa mệt, tới một gốc cây nho nhỏ ngồi xuống. Nước mắt rốt cuộc không kiềm chế nổi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Ban đêm của rừng rậm Amazon rất là khủng bố. Đủ loại âm thanh kỳ quái vang lên, khiến nàng sợ tới mức sởn cả gai ốc. Mở mắt thật to nhìn chằm chằm về phía trước, không dám đi lại trong rừng rậm nữa. Thực không biết mấy giờ trước vì sao lại có can đảm đi lại như vậy.

Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình cảm thấy ban đêm có thể dài dằng dặc như thế. Tuy rất mệt, nhưng không có chút buồn ngủ nào. Con mắt vẫn mở to. Mãi cho tới khi một tia sáng chiếu tới, Hàn Vũ Đình mới dám đi ra khỏi hốc cây.

Do quá đói, chỉ đành đào một ít rễ cỏ rồi miễn cường nuốt xuống, tiếp tục tìm đường ra. Lại một ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình một bên tìm, một bên khóc lóc, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Hiện tại hối hận vì tới này thì đã chậm. Còn không biết mấy bạn học của nàng còn ở đó hay không.

Hai ngày đi trong rừng, Hàn Vũ Đình cuối cùng mới biết sự nguy hiểm của rừng rậm, biết mình còn chưa đi vào khu rừng nguyên sinh. Nếu mình ở chỗ này có thể gặp người dân bản xứ thì có thể sống sót. Nhưng mấu chốt là mình không biết bọn họ ở chỗ nào. Vạn nhất mình bị lạc vào rừng rậm nguyên sinh, vậy cho dù có trăm cái mạng cũng không thể thoát chết. Thậm chí nghe nói trong rừng rậm Amazon còn tồn tại một vài bộ tộc ăn thịt người. Nhỡ đâu mình gặp không phải người Anh-điêng mà là tộc ăn thịt người thì làm sao bây giờ?

Hiện tại trên người của nàng chỉ còn mỗi một túi giấy ăn. Điện thoai và các các thứ đều để hết trong balo chỗ cái thuyền rồi. Nghĩ tới cái bóng khủng bố trong sông kia, Hàn Vũ Đình càng thêm run rẩy, cố gắng không suy nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó. Nhưng thủy chung không thể khống chế nổi.

Hai ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình đã mấy lần gặp phải tử thần, nhưng còn chưa thấy một bóng người nào. Qua hai ngày này, nàng cũng có chút kinh nghiệm đi trong rừng.

Đi đường tận lực đi ở những chỗ trống trải, bởi vì ở các chỗ hẹp hòi hay có rắn độc. Đoạn đường này nàng đã gặp không biết bao nhiêu rắn độc. Bị một lần rắn cắn, không biết là loại độc gì, khiến làn da nổi lên những vết lốm đốm. Còn về thức ăn ngược lại cũng có, như quả dại gì đó, không cần phải ăn rễ cây. Về phần quả dại có độc hay không, nàng không quan tâm, miễn là không chết đói là được.

Nàng đã từng đọc một bài báo, nói rằng có một cô gái bị lạc vào rừng rậm Amazon, dựa vào việc bắt cá Piranha (Cá ăn thịt) ở khe nước để ăn, và sống sót được qua hai tuần. Nhưng Hàn Vũ Đình không dám bắt những con cá này. Hai ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết nếu một tuần lễ nữa mà mình không tìm được đường ra ngoài, mình sẽ chắc chắn sẽ chết ở đây.

Hôm nay là ngày thứ tư, lại một đêm trong rừng. Mỗi lúc tới ban đêm là Hàn Vũ Đình sợ hãi nhất. Đến đêm nàng thường chọn một chỗ trốn kín đạo, rồi thức cả đêm, không dám phát ra âm thanh gì.

Nhưng bây giờ nàng đã suy yếu không chịu nổi. Mỗi ngày chỉ ăn cỏ dại và quả dại, làm cho nàng rất đói bụng.

Thậm chí, tìm được những quải dại để mà ăn cũng phải dựa vào may mắn, không phải ngày nào cũng có. Những lúc không kiếm được quả dại, nàng phải lấy cỏ dại ăn đỡ đói. Nhưng ăn xong lại cảm thấy bụng khó chịu, chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống, không muốn cử động nữa. Nàng cũng biết nếu làm như vậy, nàng cách tử vong càng nhanh. Một cảm giác cô đơn và sợ hãi bao phủ toàn bộ tâm trí của Hàn Vũ Đình. Nàng biết chỉ cần mình bị một chút cảm lạnh hay sốt là nàng sẽ không thể đi được nữa.

Tuy rất sốt ruột tìm đường ra, nhưng nàng không biết nên xác định phương hướng như thế nào. Sắc trời còn chưa tối, Hàn Vũ Đình lần nữa đi tìm địa phương để trốn. Cuối cùng thì tìm được một cái thạch động trước khi trời tối. Tuy không biết cái động này từ đâu mà có, nhưng Hàn Vũ Đình không nghĩ nhiều như vậy liền trốn vào trong. Nàng suy nghĩ, đêm hôm đó mình chạy ra ngoài lâu như vậy, còn sống là nhờ may mắn. Chỗ này có dấu hiệu của con người mà còn nguy hiểm như vậy. Một khi mình đi vào chỗ rừng nguyên sinh, vậy thì mình thực sự xong đời. Hiện tại tóc tai của Hàn Vũ Đình đã bù xù, y phục thì bị rách tơi tả. Hàn Vũ Đình vừa mới cuộn người vào trong thạch động thì bị một con gì đó cắn vào chân.

Hàn Vũ Đình lập tức hồn phi phách tán, ở chỗ này bị cắn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Không phải rắn thì cũn g là con gì đó nguy hiểm. Một cái bóng đen từ trong động chui ra, thoáng cái lẩn vào trong bụi cỏ, không thấy tung tích. Là một rắn có hình dạng kỳ quái.

“Xong rồi”

Nước mắt của Hàn Vũ Đình lại lần nữa rơi. Thật không ngờ mình cố gắng vài ngày, cuối cùng vẫn phải chết vì rắn độc.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 171. Chương 161: Anh Rể

Lâm Vân đáp máy bay hạ cánh xuống thành phố Manaus của Brazil, rồi ở đó mua một ba lô các thứ đồ dùng thiết yếu rồi đeo lên lưng. Đến đêm thì đi theo tuyến đường mà giáo sư Trâu Tiền đã vẽ ra trên bàn đồ. Tuy bản đồ của giáo sư Trâu Tiền vẽ cũng không chi tiết lắm nhưng Lâm Vân vẫn có thể theo đó nhận ra phương hướng.

Linh khí ở rừng rậm xung quanh sông Amazon tuy không kém, nhưng còn xa mới đủ cho việc tu luyện của Lâm Vân. Mà gần sông Amazon có nhiều du khách lui tới, nên không thấy nhiều những động thực vật quý hiếm. Lâm Vân biết nơi này chưa phải là rừng rậm nguyên sinh chính thức, nên cũng không sốt ruột. Linh thạch đâu dễ tìm như vậy.

Một đêm trôi qua, Lâm Vân đã đi tới một chân núi cách điểm xuất phát gần 400km. Lâm Vân tin tưởng, chỉ cần mình đi bộ nửa năm là có thể tới được núi Misimi. Tốt nhất là không cần phải tới núi Misimi đã kiếm được thứ mình muốn.

Buổi sáng, Lâm Vân dừng chân chỗ đó tu luyện tới buổi chiều thì lại tiếp tục đi. Hắn cảm thấy buổi trưa với buổi tối mới là thời gian tìm kiếm linh mạch tốt nhất. Bởi vì lúc đó không khí ít bị loãng, linh khí từ linh mạch dễ truyền ra ngoài. Căn cứ vào kinh nghiệm, chỉ có những nơi có linh mạch tốt mới có thể có linh thạch.

Lâm Vân cũng nghe nói cá Piranha trong sông Amazon rất lợi hại, nhưng hiện tại mình đang ở trong rừng. Trong này cũng có vài con suối nhỏ, nhưng cá Piranha rất ít, không có thành đàn, nên Lâm Vân không lo ngại bọn chúng.

Chiều ngày hôm sau, có một cơn mưa khá lớn khiến khu rừng càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Lâm Vân muốn tìm một chỗ tránh mưa. Tuy cơn mưa này không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng hắn không muốn cả người ướt đẫm. Trong bọc có cái lều trại đã mua từ trước, nhưng Lâm Vân không muốn vì tránh mưa mà phiền toái như vậy

Tìm mãi không thấy chỗ nào có thể tránh mưa, Lâm Vân chỉ đành phải tăng tốc độ, hy vọng sẽ tìm được chỗ trú mưa nhanh hơn. Do chỗ này hoang vắng không có người, nên Lâm Vân không cố kỵ bộc lộ năng lực của mình.

Một mùi tanh theo gió phả vào sau lưng của Lâm Vân. Tuy không biết là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt. Lâm Vân xoay người, không cần nhìn đã tung liên hoàn cước. Bóng chân lập tức cùng nước mưa bắn ra tung tóe.

Là một con rắn lớn, Lâm Vân đá trúng vào đầu nó. Do là Lâm Vân vội vàng xoay người, bay lên đá nên chỉ có thể đá văng con rắn sang một bên, mà không tạo thương tổn gì cho nó. Lúc này, Lâm Vân đã đáp xuống mặt đất, cẩn thận nhìn con rắn kia, rõ ràng là một con rắn dài gần 3m.

Lâm Vân đề phòng nhìn con rắn phát ra tiếng như loa kêu kia. Tuy hắn không để ý tới một con rắn như vậy, nhưng nếu để nó cuốn mình lại cũng là phiền phức. Huống chi, Lâm Vân rất không thích cảm giác bị loại vật cuốn. Lo lắng thì không lo lắng, chỉ là ghét cái cảm giác đó mà thôi.

Lâm Vân nghĩ tới, loại rắn này chắc là con trăn rừng, là một loại rắn lớn của Nam Mỹ. Trước khi đến Amazon, Lâm Vân đã xem qua vài tư liệu, nói rằng trăn là môt loại khá nguy hiểm. Mà một con trăn dài gần 3m thì càng nguy hiểm.

Con trăn một khi đã đến độ dài này thì lực lượng của nó vô cùng lớn. Nhưng nó chỉ nguy hiểm với người bình thường, chứ với Lâm Vân thì không có vấn đề gì cả.

Vốn không muốn giết bừa bãi các động vật, nhưng con trăn này lại vô duyên vô cớ lao tới ám toán mình, bị mình đá một cước còn kêu lên xèo xèo tỏ vẻ ý kiến.

Nhưng phải công nhận bộ dáng khổng lồ của nó thực sự đánh sâu vào giác quan của người bình thường khi nhìn thấy nó.

Lâm Vân nghĩ, có khả năng là con rắn này đang cuốn người lại, rúc vào ao đầm, mà mình thì không chú ý, tưởng nó là hòn đá nên đá nó một cước.Nếu là như vậy cũng là mình gây sự trước. Lâm Vân đang đinh xoay người rời đi thì con trăn khổng lồ kia lại há miệng lao tới, còn cái đuôi thì vung về phía Lâm Vân.

Thấy con trăn này vẫn vô lễ như vậy, Lâm Vân sao có thể nhường được nữa. Lại nhảy lên, giơ chân liên tục đá hai cước. Hai cước này nhanh đến nỗi nhìn như là một cước. Cước thứ nhất đá trúng vào đầu của con trăn, con trăn còn chưa kịp hôn mê, cước thứ hai đã đá văng con trăn tới phía bụi cỏ xa xa.

Lúc này trời đã đổ mưa to, Lâm Vân chẳng muốn quan tâm sống chết của con trăn kia, liền tới một chỗ sạch sẽ lấy ít đồ ăn ra ăn.

Hàn Vũ Đình bị rắn cắn, nhịn không được chảy nước mắt vì sợ hãi.

Nàng biết mình sắp chết, chết trong một khu rừng hoang vắng của Amazon. Cảm giác cô đơn và cảm giác đói do mấy ngày không ăn no liên tục dày vò nàng.

Nàng rất muốn trước khi chết được ăn no, trước khi chết có người để trò chuyện. Nhưng cả đêm trôi đi, Hàn Vũ Đình phát hiện mình còn chưa chết. Trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ còn rắn kia không phải là rắn độc? Nhưng trong chớp mắt, nàng lại biết vận khí của mình không có tốt như vậy. Mặc dù còn chưa chết, nhưng cả người đều mềm yếu vô lực, hai mí mắt không ngừng chạm vào nhau, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Hàn Vũ Đình đã tuyệt vọng, biết mình không thể thoát được vận mệnh này.

Nàng chui ra cái động rắn, nàng không muốn chết ở chỗ này. Muốn chết cũng nên tìm một chỗ sạch sẽ để mà chết. Chỉ là mới bò được hơn ba mét thì không thể bò thêm được nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì việc mình làm đối với tỷ tỷ.

Cho dù tỷ tỷ có chọn lựa sai, nhưng đó là chọn lựa của chị ấy, vì sao mình lại muốn can thiệp? Chẳng lẽ mình chiếu cố chị ấy lại là đúng sao? Thực xin lỗi, tỷ tỷ, nếu cho em một cơ hội nữa, em tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Hàn Vũ Đình ngẩng đầu, lại thấy một một cái bóng màu đen giống như một con gấu đang nhìn mình chằm chằm. Da đầu của Hàn Vũ Đình run lên, trong lòng nói, thật không ngờ, sắp chết còn bị con gấu này ăn thịt.

Gấu đen từ từ đi về hướng Hàn Vũ Đình, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Hàn Vũ Đình không nhịn được sợ hãi, vịn lấy một thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng con gấu đen lại nhìn chằm chằm về phia sau lưng của Hàn Vũ Đình một vài giây, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Hàn Vũ Đình không nhịn được nữa, ngã về phía sau.

Lúc ngã xuống, Hàn Vũ Đình không cảm thấy mình bị ngã xuống mặt đất mà hình như là có ai vịn lấy nàng. Một cảm giác yên lặng tràn ngập trong lòng Hàn Vũ Đình. Nàng giãy dụa mở to con mắt quay đầu lại nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu dung:

- Lâm Vân…Anh rể…

Nói được bốn chữ thì không kiên trì nổi, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Vân ôm Hàn Vũ Đình, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Vì sao cô nàng này lại xuất hiện ở một chỗ như vậy? Nhưng nhìn tình trạng của Hàn Vũ Đình, có vẻ không tốt, tùy thời có thể chết vì kiệt sức. Mặc dù hắn không có hảo cảm gì với cô nàng này, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của Hàn Vũ Tích. Còn một tiếng gọi anh rể cuối cùng kia, đã làm dao động nơi yếu ớt nhất trong lòng của Lâm Vân.

Hái vài lá thảo dược, dập nát lấy nước rồi cho Hàn Vũ Đình uống. Lại vận chuyển lực lượng Tinh Vân bức độc trong cơ thể của nàng ra. Nhưng khiến Lâm Vân kỳ quái chính là, không biết Hàn Vũ Đình bị con gì đó cắn, lực lượng Tinh Vân của mình rõ ràng không bức được toàn bộ số độc trong người của nàng. Vẫn có một chút độc gì đó lưu lại trong cơ thể. Lâm Vân biết có lẽ là do tu vị của hắn quả thấp, và chất độc mà Hàn Vũ Đình trúng là chất độc mình không biết.

Thấy Hàn Vũ Đình đã ổn định lại, còn ngủ rất say. Nhìn các vết thương chi chít trên tay và chân, có thể thấy cô nàng Hàn Vũ Đình này chịu không ít đau khổ. Lâm Vân nâng bàn chân của Hàn Vũ Đình lên, nhìn cẩn thận. Quả nhiên có một dấu răng trên đó. Hẳn là một vết rắn cắn. Lâm Vân dùng dao rạch miệng vết thương, đợi cho máu đen chảy hết, thì lấy một ít thảo dược đắp lên.

Chỗ này là một chỗ chân núi, còn có một khe suối nhỏ, nhưng không có chỗ trống nào để đặt Hàn Vũ Đình nằm. Lâm Vân đành phải ôm Hàn Vũ Đình vào trong ngực, ngồi lên tảng đá nghĩ biện pháp. Đồng thời vận chuyển lực lượng Tinh Vân để làm khô quần áo của nàng.

Không ngờ độc trong người của Hàn Vũ Đình,mình cũng không thể bức ra được, không biết là chất độc gì. Chỉ có thể dùng lực lượng Tinh Vân tạm thời ngăn chặn chất độc ở một chỗ, miễn cho nó lây lan.

Có thể tưởng tượng, cho dù đưa Hàn Vũ Đình tới bệnh viện cũng không an toàn bằng ở chỗ mình. Nếu chất độc mà mình còn không giải trừ được, thì cho dù đưa tới bệnh viện cũng không có tác dụng.

Nhưng mình còn có việc lớn phải làm, cô gái này nên làm sao bây giờ? Mà vô luận thế nào, mình cũng không thể bỏ mặc Hàn Vũ Đình ở lại chỗ này mà rời đi. Hay là mang cô ta tới bệnh viện, sống hay chết thì tùy vào vân mệnh của cô ta. Lâm Vân thở dài, ôm Hàn Vũ Đình, muốn đưa nàng đi ra ngoài trước.

Nhưng lại nghĩ, đưa Hàn Vũ Đình tới bệnh viện, lúc quay lại cũng phải mất một tuần, thật là lãng phí thời gian vô ích.

- Lâm Vân, cảm ơn anh đã cứu tôi…Tôi…

Hàn Vũ Đình ngủ một giấc, đã tỉnh lại. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình đã tỉnh, vội nói:

- Cô tỉnh rồi a, để tôi thả cô xuống trước

Đột nhiên, hắn rất muốn Hàn Vũ Đình gọi mình là anh rể như lúc trước.

- Ừ, đã làm phiền anh, Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích mặt đỏ lên. Tuy trong đầu có vô số nghi vấn, nhưng vẫn là để từ từ hỏi.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 172. Chương 162: Trong Rừng

## 173. Chương 163 (1): Chân Tướng

Ba ngày sau, khuôn mặt vốn trắng bệch của Hàn Vũ Đình đã có chút huyết sắc. Bởi vì một mực nằm trong ngực của Lâm Vân, nên sinh hoạt hàng ngày của nàng đều do Lâm Vân chăm sóc. Hàn Vũ Đình dần dần không còn câu nệ như lúc đầu. Thậm chí còn hoài nghi, phải chăng Lâm Vân đã khỏi bệnh rồi? Bởi vì mấy ngày qua, đã gặp vô số nguy hiểm, nhưng Lâm Vân vẫn thong dong vượt qua. Còn có một lần gặp phải một con trăn lớn, nhưng nó vừa nhìn thấy Lâm Vân liền xoay người bỏ chạy.

Lúc ấy nàng còn sợ hãi cực kỳ. Thấy con trăn bỏ đi nàng mới dám hỏi Lâm Vân. Thì được Lâm Vân trả lời, nó là bại tướng trước của hắn. Chỉ là khi mình hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đây, hắn đều tránh né trả lời. Hơn nữa, hắn rất ít nói chuyện với mình. Cho dù lúc giúp mình đi vệ sinh, hắn cũng không có động tác dư thừa nào. Cho nên Hàn Vũ Đình càng ngày càng cảm kích Lâm Vân. Đột nhiên, nàng có cảm giác, những việc mình làm với hắn trước đây là không đúng. Trước đây nàng toàn gọi hắn là Lâm Vân, còn sau lưng gọi hắn là kẻ điên. Mà lúc đầu gọi hắn là anh rể cũng vì sợ hắn bỏ lại mình ở đây. Nhưng hiện tại, chính người điên trong mắt nàng lại đang giúp đỡ nàng. Đôi khi nàng nghĩ tới, đây có phải là nguyên nhân mà chị của mình yêu mến hắn không? Là nguyên nhân mà chị minh nói sẽ mãi mãi không rời xa hắn? Vì sao mình nằm trong ngực của hắn lại cảm thấy yên bình như vậy? Cảm giác nằm trong ngực hắn thật tốt. Mỗi ngày hắn ôm mình vượt qua núi, qua rừng, nhưng còn chưa bao giờ nghe thấy hắn kêu mệt mỏi? Còn có, mỗi ngày hắn đều cẩn thận tìm tòi khắp nơi. Hắn đang tìm một vật gì đó sao?

- Anh rể, em có thể hỏi anh một việc được không?

Hàn Vũ Đình đang nằm trong ngực của Lâm Vân, thấy Lâm Vân không ngừng tìm tòi cái gì, nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Ừ, có vấn đề gì thì em hỏi đi. Có phải là đói bụng? Nếu muốn ăn mì tôm thì để anh thả em xuống rồi nấu một bát cho em ăn.

Lâm Vân đứng lại, nhìn Hàn Vũ Đình trong ngực.

- Không phải, em nghĩ, anh rể ngày nào cũng ôm em, không thấy mệt sao?

Đây không phải là câu hỏi mà Hàn Vũ Đình muốn hỏi, nhưng vẫn không giải thích được đưa ra hỏi.

- Không sao, em cũng không nặng lắm.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình không phải là muốn ăn mì tôm, thì lại vừa đi vừa tìm. Nếu không phải còn có một cái ba lô trên lưng, hắn đã cõng Hàn Vũ Đình lên lưng rồi. Tuy nhiên, vừa rồi nghe Hàn Vũ Đình gọi mình là anh rể có vẻ tự nhiên hơn lúc đầu. Hắn không biết tâm tình của Hàn Vũ Đình đang biến hóa, nhưng mỗi lần nàng ta gọi hắn là anh rể, trong lòng hắn không kìm nổi rung động. Thậm chị cho rằng, cho dù vất vả chiếu cố Hàn Vũ Đình hơn nữa, chỉ cần một câu anh rể này là đủ rồi.

- Anh rể, anh yêu chị của em sao?

Hàn Vũ Đình hỏi câu này, khiến Lâm Vân phải đứng sững lại. Mình yêu Hàn Vũ Tích sao?

Hàn Vũ Đình cảm thấy rõ ràng tâm tình kích động của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân không trả lời, nhưng nàng đã biết đáp án.

Lâm Vân trầm mặc một lát, rồi tiếp tục tìm kiếm những nơi có khả năng xuất hiện linh mạch., cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Vũ Đình. Vì hắn thấy không cần thiết, yêu mến thì thế nào? Một cái tát của Hàn Vũ Tích vẫn ở trước mắt hắn. Khi hắn nhặt lên Tưởng Niệm, một ti nhớ nhung đã sớm biến mất không thấy. Hắn đã không còn yêu và ghét. Những vật kia hắn đã cất sâu vào trong trái tim rồi, hắn không muốn lấy ra. Lúc tạo thành Tinh Hồn, hắn còn hối hận qua vì để lại bức thư kia.Không biết, nếu lúc đó Tinh Hồn đã hình thành, mình có về lấy lại bức thư và bộ nội y ‘Hoa Sơn Trà’ kia không? Lâm Vân không dám khẳng định.

Nhưng Lâm Vân biết, ba năm sau, một khi mình kết thành một sao, mình sẽ trở lại Phần Giang, thanh toán nợ nần. Sau đó thì mới đi tới bệnh viện kia.

Vô luận lá thư kia có được Cam Dao gửi đi hay không, vô luận là Hàn Vũ Tích đã biết hay không, vô luận là nàng có tới hay không, có lẽ, đã không còn trọng yếu với hắn rồi. Hắn biết, Hàn Vũ Tích sẽ không tới. Khi đó hắn có thể vô thân vô quải tới một chỗ yên tĩnh tu luyện.

Tuy Lâm Vân không trả lời Hàn Vũ Đình, nhưng Hàn Vũ Đình cũng không trách hắn, có lẽ tâm tư của Lâm Vân nàng sớm đã biết rồi. Mỗi lần khi mình gọi anh ấy là anh rể, thần sắc trong mắt anh ấy đã bán rẻ anh ấy rồi.

Mặc dù biết Lâm Vân là người điên, nhưng hiện tại Hàn Vũ Đình cũng không coi hắn là kẻ điên, đừng nói là điên, nàng tin rằng không có bất kỳ một người bình thường nào ở nơi này có thể làm tốt hơn Lâm Vân.

Ở cùng với hắn, dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ở trong rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy hoang vu không bóng người này, Lâm Vân dường như là vạn năng. Bất luận là rắn độc gấu đen hay là mèo hoang, khỉ thành bầy. Nếu những thứ này một mình Hàn Vũ Đình gặp phải, thì không biết như thế nào mới tốt, nhưng trước mặt Lâm Vân gần như đã trở thành vật nuôi trong nhà vậy.

Hàn Vũ Đình may mắn vì trước khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy đã gặp được Lâm Vân, nếu không vô số những ao đầm này đã lấy mạng của nàng đi rồi. Có lúc nhìn xuống mặt đất là một lớp lá vàng khô, nhưng bước chân lên lại là ao đầm vô tận. Mặc dù vậy lần nào Lâm Vân cũng vượt qua được, cho dù thỉnh thoảng không chú ý đạp lên, cũng có thể lập tức ôm lấy mình và nhảy lên rất xa.

Không biết Lâm Vân tại sao có được loại bản lĩnh này, nhưng Hàn Vũ Đình mơ hồ hiểu được trên người Lâm Vân có bí mật. Nhưng Lâm Vân trước nay chưa từng nói mình muốn đi đến nơi nào, cũng không biết hắn thông qua phương pháp gì để phân biệt phương hướng.

Những thứ này vẫn không tính là gì, càng khó có được đó là tuy mình đi cùng Lâm Vân trong rừng rậm, nhưng từ sau khi gặp Lâm Vân, thì chưa từng cảm giác thấy rằng mình đang đi dã ngoại. Mỗi buổi tối Lâm Vân đều tìm một nơi sạch sẽ, trải thảm lông. Không biết hắn dùng bằng phương pháp gì, nhưng ngay cả một con kiến cũng không thấy bò vào.

Hàn Vũ Đình trước khi đến cũng đã tìm hiểu tình hình của khu rừng Amazon, ở đây có vô số các loại như kiến, rắn độc, nhện, dơi, thậm chí chỉ cần bị một con kiến cắn thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng của bạn. Nhưng mình đã ngủ mấy đêm rồi đều không có nhìn thấy những thứ như vậy.

Hơn nữa hàng ngày mình đều có thể được ăn đồ ăn nóng, thậm chí còn có thể uống một ít nước hoa quả. Nàng đã không chỉ còn là khâm phục bản lĩnh của Lâm Vân nữa, mà sùng bái một cách sâu sắc. Hàn Vũ Đình tin rằng không có bất kỳ ai có được những ngày thích ý giống như nàng ở trong rừng rậm cả. Ở đây có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với Hàn Vũ Đình mà nói nó chẳng khác gì cái sân sau nhà mình cả, có lẽ đối với Lâm Vân là như vậy.

Nhưng Lâm Vân lại rất ít lời với nàng, mỗi lần đều là do nàng chủ động tìm đề tài để nói chuyện với hắn. Hắn ngoài việc chăm sóc mình ra, chính là luôn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.

Ở đây mưa thực sự không ít, khi sắc trời còn chưa tối, thì trời lại đổ mưa rồi. Lâm Vân sớm đã tìm được một chỗ tốt, dựng một cái lều, sau khi sắp xếp xong cho Hàn Vũ Đình, thì lấy ra hai gói mì tôm, Hàn Vũ Đình ăn khô một nửa gói, phần còn lại hắn ăn. Nói với Hàn Vũ Đình đi ngủ sớm còn hắn thì đi ra ngoài, hắn muốn xem phương vị hiện tại, ngày mai nên đi về phía nào.

- Anh rể…

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân vẫn như mấy ngày trước, cứ thu xếp cho nàng ổn thỏa thì lại đi ra ngoài, cho đến tận sáng sớm hôm sau mới quay trở về. Nhưng bất kể khi nào mình gọi, anh ấy đều có thể nghe thấy, và lập tức quay trở lại. Tuy không biết hắn ngủ ở đâu, nhưng Hàn Vũ Đình cũng biết hắn luôn bên cạnh nàng.

- Sao thế?

Lâm Vân quay đầu có chút nghi vấn nhìn Hàn Vũ Đình, tự nhủ nhiệm vụ đi vệ sinh hôm nay đã hoàn thành, bây giờ còn có chuyện gì chứ? Tuy ban đầu dẫn theo Hàn Vũ Đình có chút không quen, nhưng mấy ngày qua đi cũng không thấy có quá nhiều vướng víu, chỉ có điều mỗi ngày hơi lãng phí một chút thời gian của mình mà thôi.

- Anh rể có thể vào đây không? Buổi tối một mình em luôn cảm thấy sợ.

Hàn Vũ Đình thấy sợ là thật, nhưng đây không phải là điều chủ yếu nhất. Nàng biết hàng ngày Lâm Vân đều canh bên cạnh lều. Tuy không biết Lâm Vân làm sao mà buổi tối có thể không ngủ, nhưng vẫn muốn Lâm Vân cùng vào ngủ cùng.

Lâm Vân sững sờ, thầm nghĩ mấy ngày nay nàng không sợ, tại sao tối nay lại sợ chứ? Tuy nhiên đảo mắt liền hiểu ra, Hàn Vũ Đình sợ hôm nay ngoài trời mưa, buổi tối mình sẽ không có chỗ ngủ.

Tuy nhiên cũng đúng, đêm nay trời mưa thực sự không tiện để tu luyện. Bình thường đều nghỉ ngơi luôn trong quá trình tu luyện, đương nhiên sẽ không thấy gì là mệt mỏi. Hôm nay không thể tu luyện, cứ ở trong này đi, mình đỡ phải đi tìm chỗ.

- Được thôi.

Lâm Vân cũng quay lại tiếp tục ngồi bên cạnh Hàn Vũ Đình, đang định hỏi Hàn Vũ Đình mấy ngày nay cảm thấy thế nào, nếu độc tố vẫn còn lan ra, thì hắn sẽ tiếp tục vận lực lượng Tinh Vân giúp nàng ngăn lại.

Nhưng Lâm Vân chưa kịp nói gì, thì Hàn Vũ Đình đã nói trước:

- Anh rể, anh đỡ em dậy một chút.

Lâm Vân tiến lên nhanh chóng đỡ Hàn Vũ Đình dậy,

- Có phải muốn đi vệ sinh không, đợi lát nhé, anh tới giúp em.

Nói rồi ôm Hàn Vũ Đình lên.

- Không phải, em muốn ngồi một lát.

Hàn Vũ Đình vội vàng nói. Tuy bây giờ việc đi vệ sinh trước mặt Lâm Vân vẫn còn thẹn thùng, nhưng so với hôm đó cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- Ừ.

Lâm Vân nghe xong lời Hàn Vũ Đình nói, tới ngồi bên cạnh và đỡ nàng dậy. Hàn Vũ Đình rất là tự nhiên tựa vào vai Lâm Vân, Lâm Vân cũng không để ý, vì vốn nàng luôn được hắn bế rồi mà.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 174. Chương 150: Anh Hùng Không Cứu Mỹ Nhân

Chương 150: Anh hùng không cứu mỹ nhân

- Lâm Vân, lại đây đi.

Lâm Vân nghe phía trước có người gọi mình, thấy là Phương Tường, định nói là sẽ ngồi ở đây. Tuy nhiên nhìn về phía sau trong lúc mình do dự, chỗ trống đã bị ngồi kín. Bây giờ đi ra sao? Nhưng lại thấy giáo sư Tô đi vào từ phía sau rồi.

Không còn cách nào khác chỉ đành đi đến bên cạnh Phương Tường, thấy Phương Tường còn dùng sách chiếm lấy một chỗ, biết đây không phải là giành cho mình. Hắn nhìn Phương Tường rồi hỏi:

- Chỗ này chắc không phải giành cho mình đúng không?

- Ah, đúng vậy, mình giành chỗ cho cô gái ngồi bên cạnh cửa sổ kia, chỉ có điều đã có người giành chỗ cho cô ấy rồi, nhường cho cậu đó.

Phương Tường nói xong tinh thần có chút sa sút nhìn cô gái gần cửa sổ kia.

Lâm Vân cũng nhìn theo ánh mắt của anh ta, một cô gái gầy gò tóc dài xỏa vai, bộ dáng xinh xắn động lòng người, trong lòng thầm cười, thật không ngờ Phương Tường với thân hình cao lớn lại thích một cô gái nhỏ nhắn như vậy. Hắn thuận miệng thốt ra:

- Mắt nhìn không tệ.

- Mắt nhìn là không tệ, nhưng mắt người khác nhìn lại không nhất định sẽ giống mình đâu.

Phương Tường vẻ mặt khổ sở, khi nói chuyện vẫn chăm chú nhìn cô bé nhỏ nhắn đang nói chuyện cùng với một bạn học nam khác kia.

Lâm Vân mặc kệ y, nhìn bên cạnh cũng là một quyển sách, xem ra cũng là giành chỗ cho người khác. Lâm Vân nhìn người bạn học giành chỗ này, không ngờ nhận ra, đó chính là anh chàng Thịnh Phi, dây dưa không rõ với Từ Nhân.

Chẳng lẽ đây là chỗ giành giúp cho Từ Nhân sao? Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hôm qua mới đuổi được Từ Nhân đi, hôm nay lại cùng đến ngồi rồi hả? Từ Nhân này lẽ nào cũng thuộc ngành y dược sao? Lâm Vân đang suy nghĩ có nên mở cửa phía trước để ra ngoài không, dù sao bây giờ vẫn chưa bắt đầu vào học.

Tuy nhiên Lâm Vân vừa đứng dậy liền thấy giáo sư Tô mở cửa, có hai cô gái đi vào cùng, trong đó một chính là Từ Nhân, còn người kia thì chưa gặp qua.

- Từ Nhân, ở đây.

Thịnh Phi thấy Từ Nhân đến rồi, vội vàng gọi nói.

Từ Nhân nhìn thấy Thịnh Phi, cau mày, lại nhìn Lâm Vân đang ngồi cách Thịnh Phi một chỗ ngồi, lông mày nhíu chặt hơn. Tuy nhiên bây giờ chung quanh đã không còn chỗ trống, chỉ còn một chỗ mà Thịnh Phi giành giúp cô, nếu không thì phải đứng cuối lớp để nghe giảng.

- Từ Nhân, chúng ta qua đó đi, mình thấy bên đó vẫn có thể chen chúc được.

Một cô gái khác nói.

Từ Nhân và cô gái kia đi đến chỗ giữa Thịnh Phi và Lâm Vân, chỗ ngồi này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, hai người cố ních thì cũng có thể ngồi được.

Giáo sư Tô sau khi mở cửa, lại quay lại đặt giáo trình lên bàn, một lần nữa đi ra phía cửa nhỏ phía trước, châm một điếu thuốc. Đây là thói quen của ông, mỗi lần lên lớp đều phải hút một điếu.

Từ Nhân và cô gái kia nghĩ chỗ ngồi đã kín rồi, hơn nữa giáo sư Tô hút xong thuốc là sẽ bắt đầu lên lớp. Giáo trình dạy học dược lý của giáo sư Tô giảng rất hay, nếu không cũng không thu hút nhiều học sinh đến nghe bài như vậy rồi. Thịnh Phi thấy hai người Từ Nhân thực đã chen vào chỗ này, bèn nhích người tránh chỗ thêm một chút. Trong lòng vui như nở hoa.

Lâm Vân thấy giáo sư Tô còn có thói quen tốt này, liền vội vàng đứng dậy nói với Phương Tường:

- Ôi, mình quên không mang vở ghi rồi, giáo sư Tô giảng bài mà không chép lại thì sao được chứ. Mình quay về lấy vở trước đã nhé.

Nói xong không đợi Phương Tường trả lời, liền đứng dậy rời đi. Hắn cũng không muốn đợi giáo sư Tô hút xong thuốc mới đi, để hắn có thể tiện đi ra ngoài từ cửa sau.

Vốn Từ Nhân và cô gái kia chen một chỗ rất chật, bây giờ Lâm Vân vừa đi, liền trở nên rất thoải mái.

- Cậu này sắp vào học rồi mà còn ra ngoài lấy vở, đợi đến khi đến thì không phải đã vào học rồi sao? Giáo sư Tô không thích giờ học bị gián đoạn đâu.

Cô gái bên canh Từ Nhân nhỏ giọng nói với Từ Nhân, kỳ thực là cũng muốn nói cho Lâm Vân nghe.

Lâm Vân làm như không nghe thấy gì, bước nhanh và rời khỏi từ cửa sau.

- Anh đợi chút…

Từ Nhân thấy Lâm Vân không ngờ thấy mình đến rồi, liền rời khỏi từ cửa sau, đột nhiên cảm thấy không bình thường, lập tức chạy đuổi theo.

Lâm Vân đi rất nhanh, nháy mắt đã đi rất xa khỏi phòng học. Giáo sư Tô cũng đã hút xong thuốc, bước vào phòng học bắt đầu giảng bài. Từ Nhân chạy một lúc cuối cùng cũng đuổi theo Lâm Vân:

- Đợi tôi với.

Lâm Vân quay đầu thấy Từ Nhân không ngờ đã đuổi theo mình, cau mày hỏi:

- Cô lại có chuyện gì thế?

- Tại sao cứ nhìn thấy tôi là anh bỏ đi vậy? Chẳng lẽ trong lòng anh có quỷ hả?

Từ Nhân giống như đã bắt được cái gì đó, nhưng lại không bắt được, chỉ đành hỏi như vậy.

- Ài, biết nói cô như thế nào nhỉ? Tôi đi lấy vở ghi, cô xía vào làm gì? Lẽ nào cô tự thấy mình thực sự tốt lành như vậy hả? Tôi nói với tôi rồi, tôi không thích táo xanh, thứ tôi thích là thiếu phụ, hiểu không hả? Cho dù cô có đuổi theo tôi, tôi cũng không để cho cô đuổi kịp đâu. Tuy nhiên nếu như cô biến thành thiếu phụ, nói không chừng tôi có thể suy nghĩ lại đấy.

Lâm Vân nói xong nhìn chằm chằm vào ngực Từ Nhân, vừa nhìn lại vừa lắc đầu, điều đó thể hiện quá rõ ràng, chính là cái này thực sự lá bé quá mà.

- Anh là đồ lưu manh? Anh còn biết xấu…

Từ Nhân khuôn mặt khi trắng khi đỏ, hận không thể móc con ngươi của tay Lâm Vân này ra.

- Tôi vốn là lưu manh mà, lẽ nào bây giờ cô mới biết hả. Cô quấn lấy tôi thì có tác dụng gì chứ? Cô biết tôi thích kiểu con gái như thế nào không? Ngực phải to, cô không thích hợp, mông phải căng, của cô tuy không nhỏ, nhưng, ài để câu được con trai, điểm này thì cô còn được một chút, nhưng vẫn còn thiếu một chút ah?

Lâm Vân nói xong còn cố ý nhìn từ ngực Từ Nhân xuống mông, một hình tượng A Tam điển hình. Nhìn xong còn hắc hắc cười, rồi không thèm để ý đến Từ Nhân này nữa, nhắm thẳng hướng cổng trường mà đi.

Từ Nhân đứng đó bị lời nói của Lâm Vân làm cho khuôn mặt khi trắng khi đỏ, bản thân mình từ khi nào bị người ta nói như vậy thế? Lời nói và ánh mắt của Lâm Vân này quả thực chính là đồ lưu manh cộng thêm đốn mạt mà.

Lẽ nào hắn thực sự thích thiếu phụ như những gì hắn nói, tuy nhiên hắn thích thiếu phụ thì có liên quan gì đến mình chứ, mình chỉ là muốn xác nhận người này rốt cuộc có phải là Dã Nhân đã cứu mình hay không mà thôi. Hừ, ngực Từ Nhân mình đây làm gì có chuyện nhỏ chứ? Nghĩ tới đây còn vô ý thức cúi đầu xuống nhìn.

Không đúng, hôm nay rõ ràng hắn nhìn thấy mình rồi đi, hắn không muốn tiếp xúc với mình, đây là vì nguyên nhân gì? Còn có lần trước khi hắn bắt lấy tay mình, động tác cực nhanh, thậm chí còn chưa quay đầu, nhẹ nhàng bắt lấy đã khiến tay mình hiện lên năm vết hằn đỏ. Nói rõ người này là cao thủ, điểm này cũng rất giống với Dã Nhân kia.

Nếu người này thực sự là Dã Nhân kia, hắn đối với mình như vậy chỉ nói rõ một điều, hắn không muốn bản thân bị nhận ra. Đột nhiên nghĩ ra một cách cực hay để thử hắn, lấy điện thoại ra vội vàng gọi đến một số:

- Từ Triết, không có chuyện gì thì đến giúp em một chuyện, nhanh lên, là như vậy….

Từ Nhân bỏ điện thoại xuống, nhìn nhìn Lâm Vân đang uống sữa đậu nành chỗ không xa ngoài cổng trường, tự nhủ lần này xem anh còn không hiện hình. Không ngờ đến bây giờ cũng chưa ăn sáng, thằng cha này đúng là quỷ lười mà.

Lâm Vân đang uống sữa đậu nành, trong tay còn cầm một cái quẩy. Bỗng nhiên phát hiện Từ Nhân ngồi xuống đối diện mình, cũng uống một cốc sữa đậu nành. Trong lòng cũng không thèm để ý, tuy nhiên sự cố chấp của cô gái này cũng đáng khâm phục thật, những cô gái bình thường bị những lời như vậy của mình đả kích, đừng nói sớm đã phát hỏa lên mà căn bản sẽ không còn xuất hiện trước mặt mình nữa. Từ Nhân này cũng đủ ghê gớm, không ngờ không chỉ xuất hiện trước mặt mình, mà còn ngồi cùng bàn với mình uống sữa đậu nành.

Từ Nhân thấy Lâm Vân chỉ lo ăn, không để ý đến cô, trong lòng đắc ý, tự nhủ lần này anh xem như không tìm được cớ gì để nói tôi rồi chứ hả? Chỉ cần anh chủ động nói chuyện, tôi sẽ xử lý anh ngay tức khắc.

Nhưng Lâm Vân uống hết một cốc nước đậu, mấy cái quẩy cũng đã chén hết, một câu cũng không nói, giống như Từ Nhân là không khí vậy.

Mắt thấy Lâm Vân ăn xong liền muốn đi, anh họ của mình còn chưa đến, Từ Nhân thấy sốt ruột trong lòng. Chính vào lúc này, một chiếc BMW X6 dừng trước quán sữa đậu nành.

- Ồ, không ngờ ở đây còn có một người đẹp, ha ha, vận may của lão tử không tệ à.

Từ trên chiếc BMW, một người thanh niên tóc vàng xoăn bước xuống, còn có một thanh niên tóc dài. Sau khi hai người xuống, thanh niên tóc vàng xoăn trực tiếp đi thẳng đến trước mặt Từ Nhân, giơ tay nắm lấy cổ tay Từ Nhân nói.

- Cùng anh tìm một chỗ vui vẻ chút đi.

Người đàn ông tóc vàng xoăn nắm lấy tay Từ Nhân còn không nói làm gì, gã còn giơ tay nhấc cằm của cô lên.

- Buông tôi ra, anh định làm cái trò gì vậy, để cho tôi đi.

Từ Nhân gạt tay người thanh niên tóc vàng xoăn xuống, hét lên.

Chung quanh lúc này cũng đã có rất nhiều người vây quanh, nhưng nhìn thấy cảnh này, chỉ đứng nhìn từ xa, không ngờ không một ai dám tiến lên ngăn cản. Lâm Vân nhìn với nụ cười mỉm, một chút cũng không có ý tiến lên.

- Hai người các cậu, nhanh buông cô gái này ra. Thật không biết xấu hổ, buông cô ấy ra.

Một cụ già thực tại nhìn thấy không thuận mắt, bước ra quát lớn.

- Lão già kia, xéo qua một bên.

Người thanh niên còn lại đẩy cụ già một cái, suýt nữa thì đẩy ngã cụ già.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 175. Chương 151 (1): Từ Nhân Gặp Rắc Rối

- Thằng nhóc này, cậu lên giúp một tay đi. Cô bé này quả thực rất đáng thương mà. Thằng lông vàng này không ngờ ban ngày ban mặt dám làm như vậy, ài, thói đời bây giờ ah, mình thực ra là già rồi.

Cụ già đã có tuổi này bị đẩy một cái, đau lòng nói.

- Đúng vậy đó, người anh em nếu không hai chúng ta xông lên đi, tôi nghĩ tay kia nhìn thấy mình lên sẽ không dám làm như vậy nữa đâu, đi thôi.

Anh chàng đứng bên cạnh Lâm Vân thấy Từ Nhân càng lúc càng đáng thương, mắt thấy như sắp bị tay tóc vàng xoăn này lôi vào xe, vội vàng muốn cùng Lâm Vân tiến lên cứu người đẹp.

- Sữa đậu nành không tệ.

Lâm Vân sờ sờ bụng của mình, giống như không có chuyện gì xảy ra, mặc kệ rồi rời đi, cứ như không nhìn thấy cô gái yếu đuối trước mắt này bị hai kẻ lưu manh đùa giỡn vậy, thậm chí còn nhớ lại hương vị sữa đậu nành vừa mới uống.

Đảo mắt Từ Nhân đã bị hai tên lưu manh lôi vào trong xe, người khác vội vàng báo cảnh sát. Người đứng bên cạnh Lâm Vân vừa rồi có chút khinh bỉ, mình nhu nhược không dám xông lên cứu người thì thôi đi, trước khi đi không những không lên cứu còn nói mát, hoặc là căn bản không xem ra gì.

- Ài, nhân tâm bất cổ, nhân tâm bất cổ ah..! (con người ngày nay không chất phác thật thà như người xưa).

Cụ già vừa nói vừa rời đi, đám người xung quanh còn đang bàn luận ở đây không ngờ có bọn cướp to gan như vậy, cả đám đều lo lắng cho Từ Nhân.

- Được rồi, để em xuống đi, thật là, con người này lương tâm bị chó gặm mất rồi.

Từ Nhân nói với người thanh niên tóc vàng xoăn kia.

- Có cần anh đưa em về trường không? Từ Nhân.

Gã lông vàng vội nói.

- Nhân Tử sao lại muốn bọn tôi diễn như vậy hả? Diễn cho ai xem thế? Hình như không nhìn thấy có người lên cứu cô à?

Người thanh niên kia có chút buồn cười nói.

- Đừng nói nữa, Hổ tử.

Gã lông vàng vội ngăn lời người thanh niên này lại, gã đã nhìn ra tâm tình của Từ Nhân không tốt.

- Khoan hãy dừng xe, em nhìn thấy người đó lên taxi rồi, đi theo anh ta đi.

Từ Nhân phát hiện Lâm Vân không ngờ đã lên một chiếc taxi, vội vàng nói.

Lâm Vân nghĩ đến trò diễn của Từ Nhân kia mà thầm cười, làm gì có ai bị bắt cóc mà lại cẩn thận đặt cốc sữa đậu nành xuống trước chứ? Không cố phản kháng với bọn bắt cóc, mà chỉ chăm chăm nhìn về phía Lâm Vân, xem hắn có lại cứu mình không?

Lâm Vân lên taxi đi thẳng về Phan Gia viên, người trong Phan Gia viên rất đông, đi đi lại lại với đủ kiểu người. Lâm Vân tùy ý lượn một vòng, trong này cái gì cũng bán, thậm chí ngay cả Hòa Thị bích.

Nhìn đám người chung quanh, Lâm Vân quyết định tìm một cửa hàng hỏi trước. Lịch sử “Kỳ Thiên Hạ” ở Phan Gia viên không lâu, nhưng người đến Phan Gia viên không ai không biết “Kỳ Thiên Hạ”. Ông chủ Phú Kiều cũng rất nổi tiếng, ông ta thừa nhận là buôn bán đúng giá. Trên thực tế người đến đây rất ít người chịu thiệt, bất luận là muốn mua hay muốn bán. Cho nên việc kinh doanh của ông chủ Phú vẫn luôn rất tốt.

Đi vào “Kỳ Thiên Hạ”, Lâm Vân đã phát hiện bên trong có không ít người, may mà “Kỳ Thiên Hạ” diện tích đủ lớn, và trông rất rộng rãi và thoáng đãng. Lâm Vân đi một vòng khắp chung quanh, các loại đồ cổ bày bán trong tủ kính rực rỡ muôn màu, đồ vật tương đối quý giá thì chỉ để ra một cái làm mẫu hoặc là lời giới thiệu.

- Chào quý khách, anh muốn mua gì?

Một nhân viên cửa hàng ngồi phía sau quầy, thấy Lâm Vân liền vội vàng đi tới hỏi.

- Ồ, để tôi xem trước đã. Nhưng tôi muốn hỏi một chút là Hứa Sĩ gần đây đến chưa?

Lâm Vân nghĩ tay Hứa Sĩ này có tiếng như vậy, khẳng định những người này đều biết.

- Hứa Sĩ? Anh không biết chuyện hôm qua sao? Anh ta bị hiềm nghi có liên quan đến việc buôn bán di vật văn hóa, đã bị phát lệnh truy nã, bây giờ có khi đã chạy khỏi Yến Kinh rồi. Ông chủ Hứa này xưa nay đối nhân xử thế phóng khoáng, chỉ là, ài, không ngờ… Ồ, anh có chuyện gì nữa không?

Nhân viên bán hàng này tự thấy mình nói hơi nhiều rồi, muốn nói đến buôn bán di vật văn hóa, người ở Phan Gia viên này quả thực có không ít, nhưng Hứa Sĩ này khẳng định còn có án khác trên người.

Lâm Vân tự nhủ sao lại thiếu may mắn như vậy, hôm nay mình đến tìm y, thì y đã chạy rồi?

- A… cái này không phải tôi làm.

Lâm Vân quay đầu lại, thấy Từ Nhân vẻ mặt chật vật đứng trước một cửa hàng khác, nhưng lại bị một nhân viên bán hàng và hai bảo vệ ngăn lại. Lòng nghĩ, cô gái này lại làm cái trò gì nữa đây? Không ngờ còn theo mình đến tận đây.

Nhân viên cửa hàng lại đứng ở cửa nói với đám người vây quanh:

- Mọi người phân xử cho, bộ Hán ngọc Song La Hán này chỗ tôi để là trong cửa hàng của tôi, mọi người đều đứng xa nhìn, nhưng cô gái này lại chạy đến đứng phía sau nó, sau đó lại đột nhiên chạy đi, làm cho nó bị đổ và vỡ rồi, mọi người nói xem cái này có phải là nên do cô ta đền không?

Lâm Vân cũng đi qua đó, vừa nghe liền hiểu ra, đây khẳng định là do Từ Nhân kia vì theo dõi mình nên trốn phía sau bộ ngọc La Hán mà người ta trưng bày, kết quả thấy mình đi vào cửa hàng, muốn chạy theo, không ngờ đã làm vỡ đồ của người ta. Hắn lắc đầu không nói, lại thấy buồn cười.

- Vậy bao nhiêu tiền?

Từ Nhân thấy mọi người dường như đều cho rằng cô sai, liền vội vàng hỏi giá tiền.

- Bộ ngọc La Hán này là do ông chủ tôi vừa mua về, ông chủ cũng sắp đến rồi. Giá cả cụ thể tôi không biết là bao nhiêu, hình như có nói khi mua về là hai ba trăm nghìn nguyên.

Nhân viên cửa hàng vừa nói xong, mọi người chung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Không ngờ là đồ vật quý như vậy, cô gái này tiêu rồi.

- Hai ba trăm ngàn chứ mấy, tôi đền là được chứ gì.

Lời nói của Từ Nhân càng khiến cho mọi người chung quanh chịu không nổi, không ngờ nói là hai ba trăm ngàn chứ mấy, lẽ nào nhà cô gái này mở ngân hàng sao?

- Ông chủ đến rồi.

Nhân viên cửa hàng này nhìn ra phía cửa nói, lúc này từ cửa bước vào một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi mặc chiếc áo da màu xám.

- Có chuyện gì thế?

Người đàn ông này thấy ở cửa vây kín người, kỳ lạ hỏi.

- Ông chủ, vừa rồi cô gái này đã làm vỡ bộ ngọc La Hán vừa mới mang ra trưng bày, tôi…

Nhân viên cửa hàng vừa thấy ông chủ đến, liền lôi tên đầu sỏ gây tội ra, trong lòng cũng thấy hoang mang lo sợ, dù sao cũng là do mình trông không tốt, cũng phải có trách nhiệm nhất định.

- Cái gì?

Người đàn ông này bước nhanh đến, quả nhiên thấy trên mặt đất là Hán ngọc Song La Hán đã bị vỡ, sắc mặt lập tức trở nên xám ngoét. Bộ ngọc La Hán này mình vừa mua được, thậm chí người bán cho mình mình cũng vừa tiễn đi xong, đảo mắt đã bị vỡ thành ra như vậy rồi.

Giá của bộ ngọc La Hán này cũng không phải thứ ông ta quan tâm, quan trọng nhất đó là nó là thứ mà ông ta hứa tìm giúp một người rất quan trọng. Thực sự hối hận vì đã không lập tức cất nó đi, nếu không phải vài người khách cũ muốn ông ta để bên ngoài cho họ xem, ông ta khẳng định đã cất nó đi rồi. Bộ Hán ngọc Song La Hán hơn hai trăm ngàn này, trong mắt bọn họ thực tế thì cũng không tính là gì cả, nhưng người kia cứ khăng khăng muốn bộ ngọc La Hán này, mà người kia không phải là nhân vật mình có thể đắc tội được, thế này thì chết chắc rồi.

Nhìn sắc mặt của chủ cửa hàng thay đổi liên tục, Từ Nhân và nhân viên cửa hàng đó cũng tâm trạng bất định.

- Ông nói xem bao nhiêu tiền, tôi sẽ lập tức đền cho ông.

Từ Nhân cuối cùng cũng chịu không nổi áp lực này, mở miệng nói trước.

- Đền, cô đền nổi sao? Đây không phải là chuyện bao nhiêu tiền, cô có biết bộ Hán ngọc Song La Hán này tôi phải dùng bao nhiêu tinh lực mới có được không hả? Tôi thèm đến mấy xu của cô, thì tôi đã không phải hao phí nhiều tinh lực đi kiếm nó như vậy rồi, cô nói cô đền như thế nào hả?

Chủ cửa hàng này nhìn bộ ngọc La Hán đã bị vỡ trên mặt đất, nghe xong lời của Từ Nhân, càng nổi trận đùng đùng.

Mọi người chung quanh vừa nghe xong cũng thấy đúng, nếu ông chủ này thực sự quan tâm chút tiền đó, thì sẽ không đi mua bộ Hán ngọc Song La Hán này rồi.

- Vậy ông muốn thế nào?

Từ Nhân mặt đỏ bừng bừng, cũng không thèm để ý đến tên Lâm Vân mà cô đang theo dõi nữa.

- Gọi người lớn trong nhà cô đến đây, chuyện này cô không thể làm chủ được.

Lúc nói vẻ mặt ông ta thâm trầm, trong lòng hận không thể một đá đá văng con nha đầu này ra xa cho khuất mắt.

Từ Nhân thấy sự việc đã không còn là vấn đề mà tiền có thể giải quyết, trong lòng cũng lo lắng. Lập tức định gọi điện thoại về nhà, đột nhiên nghĩ ra thủ phạm chính của chuyện này, bèn lập tức quay đầu nhìn đi, quả nhiên thấy Lâm Vân đang đứng ở xa xem náo nhiệt, thậm chí miệng còn nhếch cười, trong lòng thầm tức giận.

- Anh trai tôi ở kia, gọi anh ấy lại giải quyết với ông nhé.

Từ Nhân nói xong, chỉ về phía Lâm Vân.

Mọi người đứng chung quanh lập tức chuyển ánh mắt lên người Lâm Vân, thậm chí có người còn bắt đầu lộ vẻ khinh bỉ, em gái gặp chuyện, anh trai không ra mặt nói chuyện đã đành, còn đứng một bên xem náo nhiệt, thằng cha này thực cũng quá đáng mà.

Lâm Vân thấy Từ Nhân chỉ mình, trong lòng thầm cười lạnh, biết rằng Từ Nhân này đang muốn chơi mình một vố đây mà. Đang định xoay người rời đi, thì lúc này có hai nhân viên bảo vệ đã chạy ra ngăn hắn lại.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 176. Chương 151 (2): Từ Nhân Gặp Rắc Rối

- Tôi về trước xoay tiền, nhân tiện gọi cha mẹ tôi tới đây, để anh trai tôi tạm ở đây đợi nhé.

Từ Nhân nói xong lập tức rời đi. Vào lúc này sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên người Lâm Vân, cũng không thèm để ý gì. Mà có để ý, thì đã có anh trai ở đây rồi, em gái quay về xoay tiền thì cũng đúng thôi mà.

Từ Nhân đi được không lâu, ông chủ cửa hàng mới giật mình phản ứng lại, làm gì có kiểu anh em như vậy chứ? Em gái gặp họa, anh trai không ngờ một câu cũng không nói, còn đứng một bên xem náo nhiệt? Cô gái này thoạt nhìn cũng mi thanh mục tú, hóa ra là kẻ lừa đảo? Nhưng trong Phan Gia Viên kẻ đến người đi, Từ Nhân đảo mắt đã không còn thấy tăm hơi đâu nữa.

Ông chủ kia trong biết bây giờ có đi tìm cô cũng không tìm thấy, chỉ đành tiếp tục ngăn Lâm Vân lại. Trong lòng vô cùng tức giận với hai tay bảo vệ này, quyết định hết tháng này sẽ thay người. Bản thân ngậm quả bồ hòn còn không thể nói ra, chỉ đành xử trí với anh chàng bị người ta vu oan này mà thôi.

- Em gái cậu đã đi rồi, cậu cùng tôi vào trong đợi đi.

Ông chủ thấy Lâm Vân đã bị ngăn lại, vội vàng đánh mắt ra hiệu với hai tên bảo vệ và nói.

Lâm Vân nhìn, Từ Nhân sớm đã biến mất dạng rồi, thầm tự khâm phục sự tinh ranh của cô nàng này. Mình bây giờ muốn đi, phỏng chừng sẽ có đại chiến, khẳng định sẽ náo loạn không nhỏ đâu. Nhìn ánh mắt của ông chủ này, có lẽ đã biết mình bị đổ oan rồi, tuy nhiên vẫn ngăn mình lại, khẳng định là muốn mình trở thành kẻ coi tiền như rác đây mà.

Nghĩ rằng mình muốn đi khi nào chẳng được, cũng không quan tâm bây giờ phải đi ngay. Nghĩ đến đấy hắn cũng không nói gì, trực tiếp đi vào trong cửa hàng cùng với hai ông bảo vệ.

Ông chủ cửa hàng khoác áo da màu xám này thấy Lâm Vân thực sự đã đi vào, cũng không khỏi kinh ngạc nhìn người thanh niên này. Chí ít cũng phải nói mấy câu rằng mình không phải là anh trai của cô gái vừa nãy, không ngờ không nói gì cứ thế mà đi vào.

Lẽ nào mình đoán sai rồi? Người này thực sự chính là anh trai của cô gái vừa rồi sao? Nếu như vậy thì tốt rồi.

Hai gã bảo vệ thấy Lâm Vân cũng không phản kháng, liền trực tiếp đi vào trong cửa hàng, nên cũng không đi theo vào nữa mà đứng ngăn ở cửa. Những người xem náo nhiệt ở chung quanh thấy sự việc đã có phương án giải quyết sơ bộ, tuy vẫn chưa biết kết quả, nhưng bây giờ không còn gì đáng xem cả, nên lần lượt giải tán.

- Chúng ta lên lầu nói chuyện.

Ông chủ này thấy Lâm Vân không nói gì lặng lẽ đi vào, khóe miệng mấp máy cười lạnh. Cho dù cậu là bị oan, nhưng nếu đã bước vào rồi thì sẽ không để cậu vô duyên vô cớ mà rời đi được.

Lâm Vân cũng không nói chuyện, ánh mắt vừa rồi của ông chủ kia hắn nhìn ra được, biết rằng ông ta không chỉ biết mình bị oan, còn tiếp tục gài bẫy mình. Còn một điều nữa đó là bộ Hán ngọc Song La Hán này theo lời nhân viên cửa hàng nói chỉ có hai ba trăm ngàn, ông chủ một cửa hàng đồ cổ lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không vì vài trăm ngàn, mà sắc mặt không ngừng biến đổi đến vô số lần được, thậm chí sự kích động trong lòng dù ở khoảng cách rất xa Lâm Vân cũng cảm nhận được.

Cho nên hắn cũng rất muốn biết, bộ ngọc La Hán này rốt cuộc có ý nghĩa quan trọng gì, nếu đã muốn đánh một cào lên người mình, thì mình cũng sẽ trả lại một cào như thế.

- Ngồi đi, giới thiệu một chút, tôi là Hồ Dư Trùng, là chủ của “Bạch Bảo Trai”. Em gái cậu đi lấy tiền rồi, tôi nghĩ rất nhanh sẽ quay lại, cậu cũng đừng lo lắng quá.

Ông Hồ dẫn Lâm Vân lên lầu, tự ngồi xuống ghế sô pha, sau đó chỉ chiếc ghế bên cạnh bàn trà bằng kính rồi nói với Lâm Vân.

Lâm Vân ngồi xuống, rất có ý vị nhìn ông chủ cửa hàng kia một cái:

- Ông khôn khéo như vậy, hẳn là biết cô gái kia căn bản không phải là em gái tôi…

Lâm Vân còn chưa nói xong, chủ cửa hàng sắc mặt liền biến đổi, lập tức định nói chuyện, nhưng lời còn chưa nói ra thì đã bị Lâm Vân chặn ngang.

- Ông Hồ, tôi lên đây không phải là vì bộ Hán ngọc Song La Hán của ông, tôi muốn biết bộ ngọc này là chuẩn bị cho ai vậy? Đừng nói chuyện phiếm với tôi, tôi không có tính kiên nhẫn đâu.

Lâm Vân lạnh lùng nói xong, lập tức nhìn ông Hồ.

Ông Hồ Dư Trùng này sắc mặt lại thay đổi, đang định phát cáu, thì bỗng nhiên thần sắc khựng lại, giống như nhìn thấy quỷ vậy. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Lâm Vân, tay của Lâm Vân đã từ từ năm lấy một mảnh kính trên chiếc bàn trà bằng kính, rồi để cho tay còn lại dùng lực nắm, mảnh kính này đã bị Lâm Vân dùng tay bóp nát bấy.

- Cậu?

Hồ Dư Trùng dụi dụi mắt, để xác thực là mình không có nhìn nhầm.

- Ông cảm thấy xương của ông và mảnh kính này thì cái nào cứng hơn hả? Đừng để tôi phải nổi giận, cho ông thời gian ba phút, nếu không nói, tôi sẽ phải xin lỗi ông rồi.

Giọng nói của Lâm Vân lạnh buốt như muốn xuyên thẳng vào xương tủy của Hồ Dư Trùng.

Nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Hồ Dư Trùng mới hối hận vô cùng vì đã gọi Lâm Vân lên đây. Biết người trước mặt này muốn đối phó với mình quả thực quá đơn giản rồi, buồn cười là mình còn nghĩ người này bị người khác vu oan, mà lại không nói một lời nào. Ai biết được người này căn bản chính là có mưu đồ khác.

- Đừng, tôi sẽ nói với cậu, đây là của một người tên Hứa Sĩ bảo với tôi, anh ta cần bộ Hán ngọc Song La Hán này. Nhưng anh ta không tiện ra mặt để đặt mua, cố ý sắp xếp để tôi và chủ bán tiếp xúc rồi mua vật này về.

Hồ Dư Trùng vội vàng nói.

Ánh mắt của Lâm Vân co rút lại, không ngờ lại là tên Hứa Sĩ này, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng nói:

- Hứa Sĩ này không phải đang bị truy nã rồi sao? Tại sao còn ở đây?

Hắn lại vỗ một cái xuống bàn, nguyên cả cái bàn trà bằng kính bị đập nát tươm.

Hồ Dư Trùng thấy thế rét run trong lòng, không dám giấu diếm, vội vàng nói:

- Hứa Sĩ không có đi, hắn chỉ là nấp trong một ngôi chùa ở vùng ngoại thành, rồi hóa trang thành một hòa thượng.

- Tay Hứa Sĩ này vì sao muốn ông thu mua bộ Hán ngọc Song La Hán này? Tôi không thích người khác nói láo trước mặt tôi, hi vọng ông sẽ không chọc tôi mất hứng, hừ.

Lâm Vân nhìn chằm chằm Hồ Dư Trùng rồi hừ lạnh một tiếng.

- Cái này tôi thực sự không biết, chỉ biết Hứa Sĩ này muốn tôi mua nó, còn dùng để làm gì quả thực tôi không biết, tôi cũng dám hỏi anh ta.

Hồ Dư Trùng trả lời có chút kinh hồn táng đảm, nói xong còn dùng tay quệt trán, trong lòng biết người thanh niên trước mặt này rất có thể là dân liều mạng.

Lâm Vân nghe xong lời mà Hồ Dư Trùng nói, không tiếp tục hỏi, chỉ là trong lòng đang nghĩ, Hứa Sĩ này đang mua linh thạch, lại cần đến Hán ngọc, người này rốt cuộc muốn dùng nó để làm gì? Đúng là linh thạch có thể tu luyện, nhưng Hán ngọc này dùng để làm gì chứ? Hứa Sĩ chính là đồ đệ của Lữ Cung Phụng, vậy Lữ Cung Phụng này lại muốn làm cái gì đây?

- Bây giờ đưa tôi đến chỗ Hứa Sĩ đó, đừng có nghĩ cái gì khác. Ông biết tôi căn bản không quan tâm cái mạng già của ông đâu.

Lâm Vân lạnh lùng nói xong rồi đứng dậy.

Hồ Dư Trùng đâu còn dám do dự, vội vàng cung kính dẫn Lâm Vân xuống lầu. Ông ta biết loại người như Lâm Vân rất có khả năng là dân liều mạng, cho dù mình có báo cảnh sát, thì rất có khả năng hắn sẽ giết mình trước khi cảnh sát đến, càng đừng nói đến hai gã bảo vệ bị cỏ trong cửa hàng của mình nữa.

- Hãy gói kỹ chỗ Hán ngọc Song La Hán kia lịa rồi mang đi.

Lời của Lâm Vân Hồ Dư Trùng nào dám không nghe, vội vàng gọi người giúp việc đến gói đồ lại, cùng Lâm Vân đi ra ngoài.

Người giúp việc thấy ông chủ đi ra, còn tưởng rằng cùng người này đi lấy tiền, không khỏi thở phào một cái.

Từ Nhân chạy ra khỏi Phan Gia viên, trong lòng vẫn đang thầm thấy sung sướng, lần này xem như đã trả thù được tay Lâm Vân này rồi, xem hắn làm thế nào? Phỏng chừng với cách ăn mặc của hắn, muốn trả ba trăm ngàn là điều không thể. Đợi đến khi anh ta vạn bất đắc dĩ, mình sẽ mang tiền đi cứu anh ta, để xem anh ta còn dùng bộ mặt đó để nói chuyện với mình nữa hay không. Cứ như vậy cô đã quên mất người gây ra chuyện này là ai rồi.

Từ Nhân đang lúc vui sướng, điện thoại vang lên, cô vội vàng nhận điện thoại:

- Con bé này, ngày mai chính là đại thọ bảy mươi của ông nội con, sao con không ở trường hả? Bây giờ còn chưa về, còn không nhanh quay về đi…

Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của mẹ cô.

Từ Nhân lúc này mới nghĩ ra ngày mai là lễ mừng đại thọ bảy mươi của ông nội, trong lòng cả kinh. Mình hôm nay không ngờ quên béng mất chuyện này rồi, vốn còn chuẩn bị buổi trưa về nhà. Thấy bây giờ đã thời gian cơm trưa, cô vội vàng đến bên đường đón một chiếc xe, nhanh chóng chạy về nhà.

Chiếc xe chạy gần một tiếng đồng hồ, Hồ Dư Trùng mới đưa Lâm Vân đến một ngôi chùa nhỏ. Ở đây quả nhiên rất xa thành phố, mấy chữ trên cổng chùa nhìn cũng không rõ, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chữ “Chùa”. Để xe dừng trước cổng chùa, Hồ Dư Trùng dẫn Lâm Vân vào trong.

Ngôi chùa này rất nhỏ, trước sau cộng lại chỉ khoảng mười mấy mét vuông. Phía trước có một pho tượng Bồ Tát cao hơn một mét. Lâm Vân cũng không biết đây chính là pho đại thần kia. Mười mấy cây hương còn cháy trong lư hương, nhưng cả ngôi chùa lại không có một bóng người.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 177. Chương 152: Một Quyền

## 178. Chương 153: Sự Cầu Cứu Của Diệp Điềm

Trông thấy Hứa Sĩ đi vào, Lâm Vân chỉ vào chiếc ghế băng bên cạnh. Hứa Sĩ lặng lẽ ngồi xuống.

- Anh đừng nói láo với tôi, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể cho anh biến mất. Trước tiên anh hãy nói tại sao anh thu mua những thứ Hán ngọc này?

Lâm Vân không dây dưa hỏi.

- Bởi vì Hán ngọc mua đi bán lại có thể kiếm nhiều tiền…

Hứa Sĩ còn chưa nói xong, thì liền bị một tiếng “rầm” làm cho khựng miệng lại.

Lâm Vân vỗ mạnh một cái lên mặt bàn gỗ trước mặt, một dấu tay rất rõ ràng in trên mặt bàn. Hứa Sĩ thấy vậy, lúc này mới có thêm một nhận thức mới về chưởng lực của Lâm Vân. Chiếc bàn này được làm ra từ loại gỗ dầu rắn chắc, độ rắn chắc của nó cho dù dùng búa cũng phải dùng sức mới được. Nhưng người thanh niên trước mắt này lại có thể tùy ý đánh xuống một chưởng đã có thể để lại dấu tay trên bàn rất rõ ràng. Đây là công phu gì vậy? Đừng nói là mình, cho dù sư phụ của mình phỏng chừng cũng không thể làm được như vậy? Hoặc là không thể làm được một cách nhẹ nhàng như thế.

- Nếu anh nói linh tinh một câu thôi, thì anh vĩnh viễn không cần nói nữa đâu. Tôi tin anh biết tôi có thể làm được, và khẳng định sẽ làm. Nếu như anh nói ra, nhiều nhất là tôi chỉ phế võ công của anh, nói không chừng còn giúp anh trị lành bàn tay này.

Lâm Vân một chưởng vỗ lên mặt bàn, một lần nữa lạnh lùng nói.

- Được, tôi nói. Chỉ có điều nói xong rồi tôi cũng không muốn cậu trị khỏi tay cho tôi. Chỉ cần cậu chấp nhận tha cho tôi một mạng, và hứa sẽ không ra ngoài nói linh tinh.

Hứa Sĩ cắn răng. Đối với việc người này nói sẽ trị khỏi tay cho gã, gã tuyệt đối không tin, nhưng người này nói muốn giết mình, thì đó tuyệt đối không phải là lời nói nhảm. Dù sao mình sau này cũng là một phế nhân, chính phủ cũng đang truy nã mình, chi bằng sau khi thành thật khai báo, lập tức mai danh ẩn tích để sống một cuộc sống bình thường.

Lâm Vân gật đầu, cũng không nói gì thêm. Đối với việc Hứa Sĩ này có ra ngoài nói linh tinh hay không hắn rất rõ, tin rằng gã sẽ không nói, trừ khi gã không cần cái mạng này nữa. Cho dù gã có ra ngoài nói lung tung đi nữa, cũng không can hệ gì đến hắn, chỉ càng tăng thêm phiền phức cho gã mà thôi.

- Cậu có biết Lang Bang hay không?

Hứa Sĩ hỏi.

- Biết, Lang Bang với lão đại Uông mập bên ngoài hẳn là cùng một nhỉ?

Lâm Vân thấy Hứa Sĩ nhắc đến Lang Bang, biết Hứa Sĩ này và Lang Bang quan hệ mật thiết, xác thực mà nói sư phụ của Hứa Sĩ này chính là lão đại thực sự của Lang Bang.

- Hừ, Uông mập sao? Gã nhiều nhất cũng chỉ là một tên chết thay mà thôi, chuyện bình thường đều do gã ra mặt, nhưng muốn nói lão đại của Lang Bang thì không phải người này, gã chỉ là một đao phủ không hơn. Lão đại thực sự chính là Cung Phụng Lữ đạo sĩ, ông ta cũng là sư phụ của tôi, chỉ là thời gian dạy tôi không dài, bản lĩnh lợi hại thực sự cũng không dạy tôi. Cái ông ta dạy tôi nhiều lắm là vài truyền thừa cổ võ bình thường.

Hứa Sĩ nói đến đây thì bị Lâm Vân chặn lại.

- Là nói Lữ đạo sĩ này còn có bản lĩnh lợi hại hơn sao?

Lâm Vân trong lòng rùng mình, vội vàng hỏi. Tuy biết Lữ Cung Phụng này là lão đại thực sự của Bang Lang, nhưng không biết nhiều về bản lĩnh của con người này.

- Đúng vậy, ông ta có một loại công pháp Thải Âm Bổ Dương, nghe nói có thể dùng âm nguyên của trinh nữ để tu luyện. Loại công phu này có thể kéo dài thanh xuân, cho nên sư phụ tôi Lữ đạo sĩ tuy đã gần sáu mươi tuổi rồi, nhưng nhìn vẫn như chỉ mới ba mươi thôi. Số Hán ngọc là chính là do ông ấy bảo chúng tôi mua, ngoài ra còn sai chúng tôi mua một loại nữa, đó là Bạch Hà thạch. Loại thạch đầu này có thể phát ra sương trắng nhàn nhạt như có như không, đây là loại thạch đầu được mua với giá cao nhất rồi.

Hứa Sĩ nói đến đây thì nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân lông mày nhíu chặt, cũng cảm thấy lo sợ bất an, không biết người này cuối cùng sẽ khiến mình ra sao đây.

Lâm Vân trong lòng lại kinh hãi vô cùng. Lữ đạo sĩ này cho dù không phải là người tu luyện, nhưng công pháp thủ âm thì không kém người tu luyện bao nhiêu, cái này Hứa Sĩ kia cũng không có lừa mình. Xem ra Uông mập miệng nói cần linh thạch xác thực chính là Lữ đạo sĩ này. Tuy nhiên lão còn muốn Hán ngọc để làm gì đây?

- Nói tiếp đi.

Lâm Vân lấy lại tinh thần nhìn Hứa Sĩ nói.

- Lữ đạo trưởng bình thường một tuần cần một trinh nữ, cái này do Uông mập phụ trách. Tôi phụ trách mua Hán ngọc và Bạch Hà thạch. Lão đại Lang Bang thực sự là Hoàng Khiếu, tuy nhiên Hoàng Khiếu cũng chỉ là vơ vét của cải cho Lữ đạo trưởng mà thôi.

Hứa Sĩ nghe vậy nói tiếp.

- Lữ đạo trưởng này bình thường ở đâu? Sào huyệt của Lang Bang ở đâu?

Lâm Vân ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Hứa Sĩ hỏi.

Hứa Sĩ giật mình một cái, vội vàng nói:

- Nơi nghỉ ngơi lớn nhất Yến Kinh, Thiên đường nhân gian, chính là hang ổ của Lang Bang. Lữ Cung Phụng bình thường cứ thứ sáu hàng tuần sẽ đến đây nghỉ ngơi một đêm, đồng thời cần có thiếu nữ. Hôm nay là thứ sáu, ông ta hẳn sẽ đến.

Lâm Vân đột nhiên một chưởng vỗ lên đan điền của Hứa Sĩ, Hứa Sĩ trong lòng cả kinh, đồng thời toàn thân trở nên uể oải. Quả nhiên khi tay của Lâm Vân vừa lấy đi, phát hiện nội lực của mình một chút cũng không còn. Một thứ tu luyện bao năm mới có được đảo mắt biến mất không còn chút gì, Hứa Sĩ đột nhiên cảm thấy thất vọng vô cùng.

- Tuy nghĩ muốn trực tiếp giết luôn anh, nhưng tôi đã nói qua là giữ cho anh một mạng, anh tự mình giải quyết cho tốt đi.

Lâm Vân thấy thời gian còn sớm, có ý muốn đi Thiên đường nhân gian khiêu khích Lang Bang, nhưng bây giờ là ban ngày không tiện hành sự. Bây giờ là khoảng bốn giờ chiều, mình muốn đi Thiên đường nhân gian, chí ít cũng phải đến sau bảy giờ.

- Đi thôi.

Lâm Vân nhìn Hứa Sĩ một cái rồi nói.

Hồ Dư Trùng nhìn thấy Hứa Sĩ với bộ mặt mệt mỏi chán chường đi theo phía sau Lâm Vân, trong lòng thầm thấy bồn chồn, không biết Lâm Vân bước tiếp theo muốn làm gì đây.

- Lái xe đến Lai Vị lầu, tôi phải đi ăn cơm. Ăn xong còn phải làm việc nữa. Hứa Sĩ anh phải luôn đi theo tôi.

Lâm Vân nói xong trực tiếp đi về phía xe của Hồ Dư Trùng. Đợi sau khi Hứa Sĩ ngồi ổn định ở ghế sau, Hồ Dư Trùng bắt đầu cho xe khởi động, chạy thẳng về Lai Vị lầu. Khi xe chạy đến Lai Vị lầu đã hơn năm giờ chiều.

Lâm Vân cũng không cần phòng sang trọng, mà ngồi luôn ở chỗ mà hôm qua hắn ngồi. Nhân viên phục vụ kia nhìn thấy người thanh niên mặc y phục lão sĩ hôm qua đến ăn cơm không ngờ hôm nay lại đến nữa, tuy nhiên người đi cùng hắn hôm nay dường như không giống với hôm qua, vừa nhìn còn có cả một hòa thượng. Trong lòng kỳ quái, nhưng lần này cũng không dám nói thêm gì, chỉ vội vàng đem menu đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân tùy ý chọn vài món ăn rồi bảo làm nhanh một chút. Hắn ngồi đó không nói gì, giống như đang suy xét gì đó. Lâm Vân không nói, Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng càng không nói. Tuy nhiên vừa khéo thức ăn rất nhanh được mang ra. Lâm Vân thấy đã bắt đầu ăn cơm, Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ cũng đã bắt đầu động tay, chỉ có điều Hứa Sĩ có chút không thuận tiện lắm, Lâm Vân vẫn làm như không thấy Hứa Sĩ này. Nếu không phải hắn đã đáp ứng tha cho gã một mạng, thì sớm đã giết gã như con gà rồi. Người này ở cùng với Lữ đạo sĩ, không cần nói cũng biết đã làm vô số chuyện xấu, tuy nhiên chẳng liên quan gì đến Lâm Vân hắn. Hắn cũng không phải là cứu thế chủ, nhưng nhìn thấy vô cùng tức giận. Nếu không phải phòng ngừa thằng cha này đi cáo mật, thì sớm đã thả cho gã đi rồi.

Lâm Vân ăn rất nhanh, chỉ mất nửa tiếng đồng hồ đã ăn xong bữa cơm. Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ thấy Lâm Vân đã buông đũa, cũng vội vàng buông đũa xuống. Nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý đến Lâm Vân đó thầm kinh ngạc. Hôm qua khi người thanh niên này cùng với mấy người bộ dạng sinh viên đến đây ăn cơm, hi hi ha ha rất là náo nhiệt. Nhưng hôm nay người này cùng với hai người đi cùng đến ăn cơm, lại im lặng không nói một lời.

Thậm chí người trông giống như rất nhiều tiền này, cũng phải nhìn sắc mặt của Lâm Vân để làm việc, thực sự là kì quái mà.

- Hai người ăn xong chưa?

Lâm Vân hỏi.

- Chúng tôi ăn xong cả rồi.

Hồ Dư Trùng và Hứa Sĩ vội vàng đáp.

- Tính tiền.

Lâm Vân gọi một tiếng, nhân viên phục vụ vẫn luôn chú ý bên này lập tức nhanh bước đi tới.

- Bên này cô gái.

Hồ Dư Trùng thấy cô gái phục vụ đi đến bên cạnh Lâm Vân, vội vàng gọi. Cô gái kì quái nhìn Hồ Dư Trùng một cái, rồi lại quay sang nhìn Lâm Vân. Lâm Vân lập tức nói:

- Cô không thể vì quen biết với tôi một chút mà lần nào cũng đòi tiền tôi nha, người đẹp…

Nghe xong lời của Lâm Vân nói, cô gái mặt đỏ bừng, tự nhủ người này thực là một Hoa Hoa thiếu gia mà. Tuy nhiên vẫn đi nhanh đến trước mặt Hồ Dư Trùng, sau khi Hồ Dư Trùng lấy thẻ ra, vốn chuẩn bị 100 đồng tiền boa, nghe Lâm Vân nói là quen biết, liền lấy ra mấy trăm đồng. Lâm Vân nhìn thấy vậy thầm cười, tự nhủ Hồ Tử này thể hiện không đúng chỗ rồi.

Nhân viên phục vụ đó thấy Hồ Dư Trùng đổi một trăm đồng thành tám trăm đồng, sao còn không biết câu nói kia của Lâm Vân đã có tác dụng. Nhận tiền boa xong rồi nói lời cảm ơn với Hồ Dư Trùng, cô gái lại đến bên cạnh Lâm Vân nói cảm ơn.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 179. Chương 154: Ba Đao (1)

Lâm Vân vừa định đứng dậy, thì thấy Diệp Điềm hớt hải chạy vào, nhìn thấy Lâm Vân liền lao vào giống như gặp vị cứu tinh vậy.

Trông thấy bộ dạng của Diệp Điềm, Lâm Vân giật mình, thầm nghĩ lẽ nào tay Uông mập kia đã chạy rồi sao? Nghĩ lại liền biết không ổn rồi, Mông Văn đã xảy ra chuyện rồi ư? Mông Văn này ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, bởi vì cô là hi vọng của Lâm Vân. Lúc này Diệp Điềm đã chạy đến bên cạnh hắn, còn chưa kịp nói gì, Lâm Vân đã khoát tay nói:

- Ra ngoài rồi nói.

Diệp Điềm cố nén sự lo lắng trong lòng, theo sau Lâm Vân đi ra khỏi Lai Vị lầu.

- Mấy người Mông Văn có phải bị Lang Bang bắt đi rồi không?

Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Hồ Dư Trùng hỏi.

- Ừ, chị Văn bị bắt đi rồi. Ơ… làm sao biết được thế?

Diệp Điềm kịp phản ứng lại, chuyện này xảy ra chưa lâu, Lâm Vân sao mà biết được vậy?

Lâm Vân lòng nghĩ hôm nay Lữ lão đạo sẽ đến. Chuyện Uông mập bắt Mông Văn cướp linh thạch khẳng định là lão bày mưu đặt kế và biết được Uông mập đi sẽ không quay lại. Lữ lão đạo này khẳng định biết đã xảy ra chuyện rồi, nếu đã biết, lão khẳng định sẽ đến chỗ Mông Văn, vậy thì Mông Văn sẽ chạy không thoát rồi. Tuy nhiên Diệp Điềm làm sao mà thoát ra được vậy?

- Cô làm sao mà ra được thế?

Lâm Vân nhìn Diệp Điềm hỏi.

- Tôi ra ngoài giúp chị Văn hẹn anh, bởi vì chị Văn đã lấy được thứ đó, muốn hẹn anh tối nay ra gặp mặt. Nhưng tôi không tìm thấy anh ở trong trường, bạn học của anh nói sáng nay anh đã ra ngoài rồi. Đợi đến khi tôi về thì phát hiện mấy người chị Văn đã bị bắt. Tôi đoán hẳn là do Lang Bang làm.

Diệp Điềm nói xong rất lo lắng nhìn Lâm Vân, cô biết bây giờ cứu được Mông Văn chỉ có Lâm Vân mà thôi.

- Khi tôi quay về thì không còn nhìn thấy một ai, e là đã bị bắt đi hết rồi. Lý Thanh kia hẳn là cũng đã bị bắt.

Diệp Điềm nói xong, lại bổ sung thêm một câu, có lẽ cho rằng Lâm Vân biết Lý Thanh hẳn sẽ đi giúp. Lâm Vân không trả lời câu nói của Diệp Điềm, chỉ quay đầu lại nói với Hứa Sĩ,

- Sau đêm nay có thứ sẽ vĩnh viễn biến mất, tôi nghĩ anh hẳn là biết nên làm thế nào, anh đi đi, đừng phạm sai lầm nữa.

Nghe xong lời của Lâm Vân, Hứa Sĩ chắp tay với Lâm Vân rồi xoay người rời đi. Lâm Vân lại nhìn Hồ Dư Trùng mặt không biến sắc nói:

- Ông hẳn là biết nên làm thế nào, nếu có một chữ lọt ra ngoài bị tôi nghe thấy, ông sẽ biết hậu quả đó. Hơn nữa tôi dám bảo đảm một chút việc tôi cũng không có, tuy nhiên những thứ này dù sao ông cũng không nhìn thấy.

Hồ Dư Trùng mồ hôi lạnh ứa ra đầy đầu, vội vàng nói:

- Tôi biết rồi, tôi biết rồi.

Đồng thời biết người này chuẩn bị ra tay với Lang Bang, mà còn giữ một mạng cho mình, làm sao không thấy may mắn vạn phần chứ, quyết định tối nay trở về lập tức rời xa khỏi Yến Kinh.

Thấy Hứa Sĩ và Hồ Dư Trùng đều đã rời đi, Lâm Vân lập tức nói với Diệp Điềm:

- Chúng ta đi thôi.

- Đi đâu?

Diệp Điềm có chút kỳ quái hỏi Lâm Vân. Không biết Lâm Vân lại muốn đi đâu nữa đây.

- Cô lái xe đến Thiên Đường Nhân Gian đi, chúng ta sẽ đi đến đó.

Lâm Vân đi đến bên cạnh xe của Diệp Điềm trước, đứng đợi cô mở cửa xe.

- Vậy còn chị Văn thì sao?

Diệp Điềm thấy Lâm Vân còn tâm tư đi Thiên Đường Nhân Gian, đâu còn muốn nghĩ đến thứ khác. Nếu là bình thường phỏng chừng cô lại nghĩ Lâm Vân này dẫn cô đi Thiên Đường Nhân Gian để làm gì rồi, nhưng vào lúc này không ngờ cái gì cũng nghĩ không ra, chỉ muốn nhanh nhanh cứu Mông Văn ra.

- Mông Văn có lẽ ở Thiên Đường Nhân Gian, chúng ta mau đi tới đó trước rồi hãy nói.

Lâm Vân đã kéo cửa xe mà Diệp Điềm vừa mở xong, trực tiếp ngồi vào trong. Thấy Lâm Vân đã ngồi lên xe, Diệp Điềm cũng vội vàng lên, khởi động xe đi thẳng về hướng Thiên Đường Nhân Gian.

Bây giờ mới hơn sáu giờ, nhưng Lâm Vân lại thầm cảm thấy năng lực phản ứng của mình vẫn còn khiếm khuyết một chút. Bản thân mình vốn nên kịp phản ứng từ khi Hứa Sĩ vừa mới nói, rằng Lữ lão đạo này hôm nay sẽ đến gây phiền phức với Mông Văn. Ngộ nhỡ tài liệu trong tay Mông Văn rơi vào tay Lữ lão đạo này, thì mình thực sự sẽ rất hối hận.

Thiên Đường Nhân Gian làm ăn tuy không thịnh vượng, nhưng tuyệt đối cũng khá sôi động. Mặc dù vậy hôm nay người lại không đông, bởi vì cứ đến thứ sáu hàng tuần, Thiên Đường Nhân Gian sẽ chỉnh đốn một tối, tuy không biết là vì nguyên nhân gì, nhưng cái này là truyền thống và chưa thay đổi bao giờ.

- Chào quý khách, hôm nay chúng tôi nghỉ không mở cửa.

Nhân viên phục vụ ở cửa đã đổi thành bảo vệ, bốn gã bảo vệ ngăn Lâm Vân và Diệp Điềm muốn vào Thiên Đường Nhân Gian.

- Hừ, không mở cửa càng tốt.

Lâm Vân trực tiếp giơ chân lên, chỉ với một đá gã bảo vệ kia bị Lâm Vân đá văng ra xa ba bốn trượng, ngã vật trên mặt đất không sao dậy nổi. Mấy gã bảo vệ còn lại thấy thế liền xông lên, muốn ngăn Lâm Vân lại. Nhưng Lâm Vân chỉ một cái xoay người, liên tiếp vung mấy chưởng, đảo mắt mấy tên kia đã ngất xỉu trên mặt đất, không một ai có thể bò dậy.

Lâm Vân xoay người mở cửa, đúng lúc này từ trên lầu có hai ba chục gã đàn ông hung hãn lao xuống. Vì trong môi trường điều hòa nên chúng mặc rất ít, kẻ nào cũng lộ ra hình xăm con sói trên cánh tay. Nhìn thấy nhiều người xuống như vậy, tuy biết Lâm Vân rất lợi hại, nhưng Diệp Điềm vẫn có chút lo sợ bất an.

- Tên kia mày là ai? Biết đây là chỗ nào không mà dám đến đây gây sự hả?

Một gã có nước da rất trắng cầm đầu tức giận quát lớn, nếu không phải gã nhìn thấy trên mặt đất bốn gã bảo vệ đã nằm la liệt, thì gã đã lập tức xông lên rồi.

- Anh Khiếu, có gì phải dài dòng chứ, chúng ta xông lên bắt lấy hắn trước rồi tra khảo chẳng phải được rồi sao.

Một tên trẻ tuổi cực kỳ khỏe mạnh đứng bên cạnh nói.

- Lên, xử luôn nó đi. Cô gái này hôm nay cho chúng mày chơi, thả ga đi…

Gã đàn ông với nước da trắng có khả năng nghĩ rằng mình quá cẩn thận rồi, cũng cảm thấy tên bên cạnh nói rất chính xác.

Bên mình có hơn hai mươi người, đối phó một nam một nữ, sợ gì chứ! Diệp Điềm nghe xong những lời gã đàn ông kia nói toàn thân run lên bần bật, vô ý thức chạy núp sau lưng Lâm Vân.

Nghe thấy mệnh lệnh của Khiếu Ca, cả đám không còn do dự, cộng thêm có kẻ đã nhận ra Diệp Điềm còn là trinh nữ, làm gì còn ai do dự, toàn bộ xông lên vây lấy hai người Lâm Vân và Diệp Điềm.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không đợi cho đám người kia kịp vây lại, đã đẩy Diệp Điềm ra phía sau, còn mình thì xông lên vào giữa đám người. Đừng nói bây giờ Lâm Vân đã hình thành Tinh Hồn, cho dù hắn vẫn trong thời kỳ Tinh Vân, cũng sẽ không e ngại hơn hai mươi người này.

Cả đại sảnh vang lên một trận tiếng giò ù ù. Cả người Lâm Vân giống như lăng không, bốn chung quanh đều có bóng chân của hắn. Những tiếng “Rắng rắc”, “Á” cứ liên thanh vang lên không ngừng. Hơn hai mươi gã đàn ông này, không ngờ đến cả mép áo của Lâm Vân cũng không sờ đến được, toàn bộ bị Lâm Vân đá sập trên mặt đất, dường như kẻ nào cũng ôm lấy chân, hiện rõ là bị đá không nhẹ, có thể nhìn ra tay chân đều bị gãy hết. Chỉ có gã đàn ông da trắng kia, vẫn đứng yên một chỗ ngây người nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt, dường như vẫn chưa kịp phản ứng lại vậy.

Diệp Điềm giống như đang trong mộng ảo, Lâm Vân có bản lĩnh thì cô biết, nhưng chưa lần nào nhìn thấy hắn ra tay chấn động như vậy. Nhìn thấy Lâm Vân ra tay, tim cô gần như treo ngược lên họng, không phải sợ mà là kích động, cảm thấy cổ họng mình như có gì đó bịt kín lại.

Quả tim đập một cách dồn dập. Vừa rồi khi Lâm Vân xuất cước, cô gần như cho rằng Lâm Vân đang bay lên, không ngờ còn có người lại có thể đem công phu luyện đến cảnh giới này sao?

Liên tưởng đến hôm đó hắn dạy dỗ đám người Uông mập trong căn phòng dưới đất, thầm tự định giá Lâm Vân rốt cuộc là loại người gì? Thiên hạ này còn có nơi nào mà hắn không thể đi chứ? Đều nói cổ võ thế gia truyền thừa rất lợi hại, nhưng có lợi hại như Lâm Vân không?

- Mày có biết vì sao tao không đá gãy hai chân của mày không?

Lâm Vân đi đến trước mặt gã đàn ông da trắng nói. Gã này bây giờ mới phản ứng lại, trán ứa đầy mồ hôi lạnh, không ngờ lại có nhân vật lợi hại như thế. Người này trước sau chỉ dùng vẻn vẹn hơn hai mưới phút đồng hồ, đã đá gãy tay chân của mười mấy tên trong đội.

- Tao, tao không biết…

Người đàn ông này sợ hãi nói.

- Lữ đạo trưởng có phải ở đây hay không?

Giọng nói của Lâm Vân khiến cho gã này nghe xong thì toàn thân phát lạnh.

- Đúng, đúng, ông ta ở trên tầng ba, Cực Cảnh Nhân Gian là phòng của ông ta.

Gã đàn ông da trắng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhìn bộ dạng người này là tìm Cung Phụng. Người này tuy lợi hại, nhưng muốn nói có thể đấu với Lữ Cung Phụng, e là còn kém một chút?

- Vậy chỗ mày còn có ai chưa xuống không?

- Đều xuống hết rồi, chỉ có hai người đứng canh cửa cho Lữ Cung Phụng thôi, còn lại tất cả đều xuống cùng tôi.

Gã đàn ông da trắng càng rét run lên.

- Dẫn tao lên đó.

Lời nói của Lâm Vân khiến cho gã đàn ông này không dám chống cự, liền dẫn Lâm Vân đi lên cầu thang.

Một mạch đi lên tầng ba, quả nhiên có hai gã đàn ông đứng trước cửa một căn phòng, thấy gã da trắng dẫn theo Lâm Vân và một cô gái lên, đang lúc thấy kỳ quái, thì Lâm Vân đã nhanh chóng tiến lên trước đánh cho hai tên đó ngất xỉu tại chỗ.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 180. Chương 154: Ba Đao (2)

- Cái này là…

Gã da trắng thấy Lâm Vân đánh ngất xỉu hai tên kia thì vội vàng nói.

Nghe xong lời của gã, Lâm Vân trở tay xuất một chưởng, khiến cho gã không kịp ú ớ gì cũng ngất xỉu luôn. Xử lý xong gã, Lâm Vân quay đầu lại cho một cước lên cửa căn phòng. “Rầm” một tiếng, cánh cửa rất dày và nặng không ngờ đã bị Lâm Vân một cước đá văng ra. Một gã đạo sĩ trung niên thoạt nhìn khoảng chừng ba mươi tuổi đứng vọt dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn một chút, Mông Văn đang uể oải ngồi trên sô pha, quần áo trên người vẫn xem như còn chỉnh tề, tuy nhiên vẻ mặt rất kiên quyết.

Lâm Vân trong lòng thấy kỳ quái, đạo sĩ này không phải muốn trinh nữ sao? Mông Văn này đã không còn trinh nữa, gã còn nhốt cô ta ở đây làm gì? Tuy nhiên những thứ này không phải điều Lâm Vân quan tâm, hắn quan tâm nhất là tà liệu mà Mông Văn lấy được có phải đã bị tên lão đạo này lấy đi rồi hay không.

- Ôi, chị Văn… chị có sao không?

Diệp Điềm vội vàng lao đến bên cạnh Mông Văn, ôm chầm lấy cô.

- Tiểu Diệp, anh Lâm… hai người làm sao tìm được đến đây?

Mông Văn nhìn thấy Lâm Vân, thần sắc cuối cùng cũng nhẹ nhõm một chút, bàn tay lập tức muốn xoa xoa lên ngực mình, nhưng tay còn chưa đặt lên ngực, thì đột nhiên dừng lại. Đại khái là cảm thấy động tác này không thích hợp lắm.

- Cậu là Lâm Vân, kẻ mà lần trước đã đánh phế toàn bộ người của tôi đúng không?

Đạo sĩ trung niên nhìn Lâm Vân rất lâu rồi mới chậm rãi hỏi.

Lâm Vân quan sát lão một lượt, thoạt nhìn quả thực chỉ khoảng hơn ba tuổi, nhưng Hứa Sĩ nói lão đã hơn sáu mươi rồi. Điểm này Lâm Vân không lấy làm kỳ lạ, người tu luyện cho dù tu luyện mấy trăm năm, dung mạo vẫn còn trẻ là cũng có. Chỉ có điều cần nhờ đến một số loại như linh dược, hoặc đặc biệt tu luyện công pháp trú nhan.

Dung mạo của đạo sĩ này thoạt nhìn rất oai hùng, dáng vẻ cũng không tệ, làn da rất mềm mịn. Chỉ có điều không biết có phải lão tu luyện tu chân công pháp hay không. Nếu là phải, thì lão từ đâu đến? Nếu không phải, vậy thì có công phu gì mà có thể trú nhan? Lẽ nào thật sự như Hứa Sĩ nói, tà công hấp thu âm nguyên của đạo sĩ này thật sự có thể trú nhan?

- Hai người ra bên ngoài đợi tôi.

Lâm Vân nói với Diệp Điềm và Mông Văn.

Hai người họ đã ra ngoài, lúc này Lâm Vân mới nhìn chằm chằm vào đạo sĩ này và nói:

- Không sai, tôi chính là Lâm Vân, hôm nay cũng đã đánh không ít. Ông là ai?

- Tôi… hừ. Cái này cậu không cần biết. Không ngờ còn giúp tôi dẫn gái tân đến nữa. Đành để cậu thống khoái một chút rồi. Đừng cho rằng bản thân học được chút gì đó, mà coi trời bằng vung. Anh bạn trẻ, thế giới này cậu muốn hiểu hết nó thì còn xa vời lắm.

Lão đạo nói xong thì sải một bước ra, một bước đó dường như không đáng bao nhiêu, nhưng đảo mắt đã đến trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân đồng tử co rút lại, lão đạo này quả nhiên không phải người bình thường. Bây giờ còn chưa thể xác định lão có phải là người tu chân hay không, nhưng bước này tuyệt không đơn giản.

Không chút do dự, hắn xuất một quyền về phía lão đạo sĩ, quyền phong gào thiết biến thành một bó dây vút thẳng về phía đạo sĩ. Đạo sĩ kia đột nhiên vung tay, biến hóa ra một vòng tròn, cổ quyền phong này của Lâm Vân lập tức biến mất không chút dấu vết.

“Á”, lão đạo sĩ kinh ngạc kêu lên một tiếng, không ngờ gặp phải loại cao thủ này. Tuy cái vòng tròn này thoạt nhìn đơn giản, nhưng một quyền này của Lâm Vân vẫn khiến cho tay của lão ta có chút đau. Lâm Vân trong lòng cũng thầm kinh ngạc, một quyền này đã là bảy phần lực đạo, nhưng lão đạo này lại như không có chuyện gì mà tiếp chiêu. Hắn sở dĩ không dùng toàn lực, một là không biết nội tình của đạo sĩ này, thứ hai chính là nếu đạo sĩ này là người đang tu luyện, thì hắn dù dùng tất cả mọi cách cũng phải giữ lão lại.

- Chả trách dám kiêu ngạo như thế, dám ỷ vào một chút đó của mình hả.

Lão đạo tiếp quyền của Lâm Vân, cảm giác Lâm Vân này không phải là đối thủ của mình, lúc này mới mở miệng châm chọc.

Lâm Vân lại đang thầm suy đoán thủ đoạn của đạo sĩ này, cho dù lão không phải là người tu luyện, nhưng tuyệt đối không phải là một nhân vật dễ đối phó. Bản thân một khi hạ sát thủ, thì nhất định không thể để cho lão có cơ hội rời đi. Ở ngoài cửa có Diệp Điềm và Mông Văn, tuyệt đối không thể để lão đi ra từ cửa ra vào. Một khi mình có thể tạo ra sự uy hiếp đối với lão, thì lão khẳng định sẽ tìm nơi để trốn. Hiện tại mình lung hướng ra cửa, lão khẳng định không thể đi ra từ phía mình, vậy thì con đường chạy trốn duy nhất đó là cửa sổ.

Thấy Lâm Vân không trả lời lời nói của mình, giống như tâm thần đang treo ở nơi khác, lão đột nhiên khoát tay một cái, liền có mấy đạo bạch quang lao về phía Lâm Vân như có như không, nhìn giống như mười mấy đạo ám khí. Nhìn kỹ hơn một chút nữa lại như không có gì. Lâm Vân đương nhiên không cho rằng không có gì, thứ đạo sĩ này đánh ra khẳng định là ám khí, là loại ám khí gì Lâm Vân không biết, nhưng bởi vì tốc độ ra tay của lão quá nhanh, cho nên thoạt nhìn giống như như có như không vậy. Lâm Vân đột nhiên cầm một chiếc ghế dựa lên, xoay tròn thành một dòng nước xoáy, vừa mới hút đám bạch quang này vào dòng xoáy, thì lão đạo hai tay mang theo chưởng phong ám tinh, chém tới phần eo của Lâm Vân.

Lâm Vân trong nháy mắt biết rõ thứ đạo sĩ này tu luyện không phải là tu chân công pháp, nhưng cũng không biết là công phu gì. Kình lực của lão mang theo một loại tinh vị khó ngửi, rõ ràng nó giống với một loại như kiểu nội lực, nhưng còn khó chơi hơn cả nội lực một chút. Tuy nhiên trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Chân phải nâng lên đồng thời vung lên một mảnh Liệt Phong, trực tiếp quét trúng bổ về phía song chưởng của mình. Giống như đánh trung cục bông, lão đạo lui về sau mấy bước, lập tức một lần nữa vung tay bổ về phía Lâm Vân.

Lâm Vân trong lòng buồn bực, tự nhủ đòn này rõ ràng không thể làm gì được mình, nhưng lão tại sao vẫn cố tình lập lại chiêu cũ? Nghĩ cũng không cần nghĩ một lần nữa giơ chân quét về phía đạo sĩ, chỉ có điều khi quét được một nửa thì liền biết không tốt. Lực đạo trên đuì kịch liệt biến mất, cái chân này dù có quét đến chỗ đạo sĩ, thì cùng không còn bao nhiêu lực khí, mà chưởng phong của lão đã bổ tới. Chưởng phonng có độc, Lâm Vân lập tức hiểu ra, chả trách đạo sĩ này nhe răng ra cười.

Đây không phải là độc bình thường. Độc bình thường mình căn bản không thèm để ý, độc này chỉ là khiến hắn không thể gượng nổi chút khí lực nào, mắt thấy khí lực toàn thân đang kịch liệt biến mất, nếu đợi cho toàn bộ khí lực của mình mất đi, Lâm Vân biết ngày tận thế của mình đã đến rồi. Đạo sĩ này đã dùng chưởng pháp gì? Không ngờ lại có độc tính ghê gớm như vậy. Nhân lúc hiện tại lực Tinh Vân của mình vẫn chưa hoàn toàn mất đi, nhất định phải xử gọn lão, nếu không thì toi rồi.

Lâm Vân rốt cuộc đã không còn giữ lại chút thực lực nào, dương tay lên lại là hai đao, đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn rồi.

Tinh đao vô thanh vô tức, đây đã không còn là thứ mà võ công có thể ngăn lại được, cái này đã thuộc phạm vi của tu sĩ.

Sau khi hai đao bổ ra, Lâm Vân một lần nữa dốc hết sức bổ ra một đao cuối cùng về phía cửa sổ. Đạo sĩ này quả nhiên mạnh hơn Lý Nghĩa nhiều, tinh đao hiện giờ của Lâm Vân có thể nói mạnh hơn nhiều so với lúc trước khi giết Lý Nghĩa, nhưng vẫn bị lão tránh được một đao. Tuy nhiên đao thứ hai đã bổ trúng cánh tay của lão, lập tức một cánh tay đã bị chặt rơi xuống. Đạo sĩ kia hoảng hốt, lập tức biết được người trước mắt này cũng không phải là người bình thường, làm sao còn dám tiếp tục ở lại đây. Nghĩ cũng không cần nghĩ đầu trước chân sau trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Dám nhảy ra ngoài cửa sổ như vậy, có thể thấy bản lĩnh của người này cũng không phải dạng vừa.

Tất cả những điều này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khi lão đạo vừa nhảy ra ngoài cửa được một nửa, thì liền bị đao thứ ba của Lâm Vân chém trúng, rơi ngược vào trong phòng, máu chảy đầy đất, không một tiếng kêu ngã lăn ra đất mà chết.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 181. Chương 155: Tinh Hồn Trung Kỳ

Hiện tại, Lâm Vân đã mỏi mệt không chịu nổi, lung la lung lay rời khỏi phòng. Mông Văn thì đang đứng ở cửa ra vào. Thấy Lâm Vân xiêu vẹo như muốn đổ, liền đi tới phía trước vịn hắn. Toàn thân Lâm Vân đều mềm yếu vô lực. Cũng không biết độc chưởng của lão đạo sĩ kia có loại độc gì, rõ ràng lại lợi hại như vậy. Một trận ác đậu này, mình còn chưa có cơ hội hỏi tay đạo sĩ kia thu linh thạch và hán ngọc để làm gì. Nếu không phải do mình đã tạo thành Tinh Hồn, hôm nay thực sự là để lại mạng trong tay của lão đạo sĩ kia. Không biết đằng sau y còn có thế lực nào không?

- Lâm tiên sinh, anh không có việc gì chứ?

Mông Văn vịn lấy Lâm Vân, Lâm Vân cơ hồ dựa cả người vào nàng. Mông Văn chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên.

- Tôi bị trúng độc, nơi này vẫn còn nguy hiểm nhanh rời đi thôi.

Lâm Vân không trông thấy Diệp Điềm, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể ở nơi này lâu. Nếu như mình như bình thường thì không sợ. Nhưng hiện tại đã trúng độc, phải nhanh rời đi. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã tới, đi sau lưng là Lý Thanh và Mộng Chân cũng vết thương đầy mình. Còn có hai người nam tử mà hắn trông thấy lúc ở tầng hầm.

- Chị Văn, còn có người này đã giết mấy người của chúng ta.

Diệp Điềm nói xong chỉ về tên mặt trắng nằm dưới sàn.

Mộng Chân tiến lên một bước, một cướp đạp vào cổ của tên mặt trắng kia, mắt thấy không thể sống.

- Tiểu Điềm, hiện tại chúng ta nên rời đi thôi, ở lại sẽ rất nguy hiểm.

Mông Văn nói xong, vịn lấy Lâm Vân lập tức đi xuống tầng. Lúc này, Diệp Điềm mới chú ý tới Lâm Vân là được Mông Văn vịn lấy, vội vàng hỏi:

- Hắn sao ròi?

Trong suy nghĩ của Diệp Điềm, không có ai có thể làm gì Lâm Vân. Hiện tại thấy Lâm Vân phải do Mông Văn dìu đi, trong nội tâm đương nhiên kinh hãi.

Lý thanh cũng nhìn thấy tình huống của Lâm Vân, liền tới muốn giúp Mông Văn vịn hắn.

- Không cần, Lý Thanh, cậu tranh thủ thời gian cùng Mông Chân mở cửa ra, tôi sợ cảnh sát lập tức sẽ tới.

Mông Văn đúng là rất sốt ruột. Hiện tại nếu như bị cảnh sát chặn ở trong này thì chỉ có con đường chết. Mấy người vội vội vàng vàng lên một chiếc xe. Rất nhanh đã rời đi hiện trường. Năm phút sau khi chiếc xe rời đi, rất nhiều xe cảnh sát đã phong tỏa Nhân Gian Thiên Đường.

- Chị Văn, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Lập tức rời Yên Kinh sao?

Diệp Điềm vừa lái xe vừa hỏi.

- Không được, lúc này rời đi Yên Kinh quá nguy hiểm. Để chị suy nghĩ biện pháp.

Mông Văn nói xong, lâm vào trầm tư.

- Nếu không tới chỗ của tôi trước, đến chỗ đấy chắc không có việc gì.

Lý Thanh chen vào nói.

- Cũng được. Chú Chân và mấy người tới chỗ của Lý Thánh tránh trước đi. Cháu sẽ tống Lâm tiên sinh tới sơn trang Khang Lí. Ở chỗ đó cháu còn có vài thứ muốn đưa cho Lâm tiên sinh. Tiểu Điềm cũng đi với chị.

- Để ba người tôi xuống đây. Lý Thanh, xe này chắc cũng biết cách xử lý tốt. Cẩn thận số xe bị camera giao thông phát hiện.

Mông Văn nói xong, cẩn thận dặn dò Lý Thanh.

- Cô cứ yên tâm đi, việc nhỏ như vậy, tôi khẳng định có thể xử lý tốt.

Lý Thanh nói xong, liền đổi vị trí lái xe với Diệp Điềm. Rất nhanh chiếc xe đã dời đi tầm mắt của ba người.

- Thứ gì đó thì đưa tới trường học của tôi là được.

Hiện tại, toàn thân của Lâm Vân đều mềm yếu vô lực. Hắn rất muốn trở về bức chất độc không biết là độc gì ra ngoài. Hắn không cảm thấy yên tâm khi ở chung với hai cô gái này. Bởi hai cô gái này vẫn có chút mâu thuẫn với mình, nên Lâm Vân không quá tin tưởng bọn họ.

Trông thấy Mông Văn muốn lấy cái gì đó trong ngực, Lâm Vân phỏng chừng tài liêu đang ở trong ngực nàng. Hiện tại hắn rất quan tâm số tài liệu đó. Nếu không vì những tài liệu đó, hắn cũng sẽ không lo lắng tới sự an toàn của Mông Văn như vậy. Vạn nhất những tài liệu này mất đi, thì hắn sẽ mất đi dấu vết của linh thạch.

Mông Văn nhìn ra sự cố kỵ của Lâm Vân, liền vội vàng nói:

- Sơn trang Khang Lí của tôi rất an toàn. Chỉ có tôi và Diệp Điềm biết, sẽ không có người tới nơi này đâu. Anh cứ thoải mái dưỡng thương, khỏi hẳn rồi hẵng rời đi.

- Còn có, những đồ vật mà tôi nói với anh hôm qua cũng ở chỗ đó. Tôi chỉ mang một ít ở trên người, số còn lại chắc vẫn hữu dụng với anh.

Nghe Mông Văn nói vậy, Lâm Vân trầm mặc một lát. Trong đầu suy nghĩ, hiện tại mình rất yếu, cho dù hai cô nàng này có ý xấu với mình, mình cũng không làm gì được. Nội tâm nhất hoành, đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh khỏi. Nếu Mông Văn thực sự muốn tính kế mình, thì coi như mình không may.

Sơn trang Khang Lí cũng không phải gần, ba người gọi xe taxi phải đi nửa tiếng mới tới. Sơn trang này không phải là khang trang, lại còn có chút cũ. Phỏng chừng chỗ này không có nhiều người giàu ở lắm. Căn nhà của Mông Văn là căn nhà số 302, thuộc khu 15. Căn nhà trông khá khang trang, sạch sẽ. Lâm Vân vừa đi vào liền yêu cầu một phòng yên tĩnh. Hơn nữa còn nhắc nhở hai nàng không nên quấy rầy mình. Hiên tại hắn rất muốn nhanh chóng bức chất độc trong người ra. Hắn cảm thấy tình trạng trong cơ thể mình càng ngày càng nghiêm trọng. Trông thấy thần sắc của Lâm Vân, Mông Văn cũng đoán ra được suy nghĩ của Lâm Vân. Nàng liền nhường căn phòng của mình cho Lâm Vân, nàng thì với Diệp Điềm ở cùng một phòng.

Lâm Vân ngồ ở trên giường của Mông Văn, ngửi thấy được mùi thơm nhàn nhạt của nữ nhân, lại có chút tâm động. Ài, tâm tình xao lãng như vậy có lẽ là do chất độc. Cũng may là lúc cuối giết được tên đạo sĩ kia. Bằng không từ nay về sau mình phải lo lắng y trả thù. Không biết người này học là võ công gì, quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có thể tưởng tượng, nếu như mình còn chưa hình thành tinh Hồn, phỏng chừng mình đã chết trong tay của y rồi. Đợi sau khi mình tăng thực lực lên, nhất định phải tra rõ lai lịch của tên đạo sĩ kia. Tìm xem đằng sau của y còn có thế lực nào không. Bởi vì nếu không biết, mình sẽ rơi vào tình huống bất lợi.

Ngồi ở giường cô nàng Mông Văn thật không thích hợp để bức độc. Đành phải ngồi xuống sàn nhà vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vân trực tiếp ngồi xuống sàn nhà, bắt đầu vận chuyển một tia lực lượng Tinh Vân còn thừa. Hai giờ trôi qua, Lâm Vân không có chút tiến triển nào. Khiến hắn không khỏi có chút sốt ruột. Khẽ cắn môi, lấy một viên linh thạch từ trong ngực ra. Viên linh thạch này chính là viên lấy được từ trong dãy núi Vân Quý. Dùng hai bàn tay ép viên linh thạch lại, bắt đầu hấp thu linh khí ở trong đó để bức độc.

Quả nhiên có linh khí chèo chống, cảm giác tốt hơn nhiều. Vốn một tia đôc khí, bức mãi không ra, nhưng nhờ có linh thạch, mà rất nhanh được bức ra ngoài. Lâm Vân âm thầm than. Vẫn là do tu vị quá thấp. Nếu hiện tại mình là một sao, thì chỉ cần vài phút là bức hết khí độc. Nói đi nói lại, nếu mình là một sao, mình có thể bị dính độc không?

Cũng không biết qua bao lâu, linh thạch trong tay của Lâm Vân dần dần hóa thành tro bụi. Lâm Vân chỉ cảm thấy trong một dòng nước ấm lần nữa chảy toàn cơ thể. Hắn liền biết độc khí trong người đã hết. Đồng thời Tinh Hồn cũng tiến lên trung kỳ. Hắn biết lúc mình kết thành Tinh Hồn, đã hấp thu hơn phân nửa linh khí trong linh thạch. Bây giờ hấp thu hết số còn lại, Tinh Hồn tiến thêm một cấp. Nhưng viên linh thạch cũng đồng thời mất đi. Lâm Vân đành phải thở dài. Quả nhiên mình đoán không sai, viên linh thạch này chỉ đủ cung cấp cho Tinh Hồn mình thăng cấp mà thôi. Chứ còn xa nữa mới kết thành một sao. Cho nên mình nhất định phải tìm Mông Văn hỏi nguồn gốc của viên linh thạch kia. Nghĩ tới đây, Lâm Vân thực sự là mỏi mệt không chịu nổi. Dứt khoát bò lên giường của Mông Văn, nằm xuống ngủ.

- Chị Văn, đã 24 tiếng rồi, vì sao tay Lâm Vân kia vẫn chưa ra?

Diệp Điềm lo lắng hỏi.

- Ừ, nếu không chúng ta đi nhìn xem.

Trong nội tâm của Mông Văn cũng rất sốt ruột. Tuy Lâm Vân đã nói đừng quấy rầy hắn, nhưng đã một ngày một đêm trôi qua rồi, vẫn không thấy Lâm Vân đi ra.

Hai nàng nhìn nhau, quyết định tới phòng của Lâm Vân nhì xem. Cẩn thận mở cửa, thì phát hiện Lâm Vân đang nằm ngủ trên giường của Mông Văn, trong tay còn ôm gối ngủ. Mông Văn đột nhiên cảm giác, vị Lâm tiên sinh này cũng không hung hãn như trong suy nghĩ của mình, mà chỉ như một người sinh viên bình thường mà thôi.

Lúc cửa mở, Lâm Vân liền tỉnh. Thấy hai nàng đứng ở cửa, hắn mới biết mình ngủ được lâu rồi. Tinh thần hiện tại rất sung mãn, hắn vội vàng đứng dậy hỏi:

- Có phải tôi đã ngủ rất lâu rồi không?

- Ừ, đã một ngày một đêm rồi. Anh chắc là đã đói bụng, anh đi rửa mặt trước đi, rồi ra ăn cơm…

Mông Văn vội vàng nói.

- Vì sao ở trong nhà rồi cô còn che mặt? Không thấy phiền à?

Lâm Vân thấy Mông Văn vẫn che mặt, liền thuận miệng nói. Mông Văn chỉ cúi đầu im lặng, một chút cũng không giống cô nàng cường thế và thần bí như lúc trước. Lâm Vân thấy vậy cũng không tiếp tục hỏi. Tranh thủ thời gian đi tắm rửa. Tắm rửa xong đi ra, ăn hết chỗ đồ ăn đã chuẩn bị cho hắn.

- Vì sao hai cô không ăn?

Lâm Vân thấy chỉ có mỗi mình mình ăn, mà hai nàng thì không ăn.

- Chúng tôi đã ăn trước rồi.

Mông Văn vội vàng nói. Lâm Vân gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hắn ăn rất nhanh, trong chớp mắt đã ăn ba bát. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân đã dần dần bỏ thói quen lúc ăn phát ra tiếng. Bởi vì không biết vì sao hắn lại bất tri bất giác bỏ thói quen đó. Chắc là do ảnh hưởng bởi ai đó. Cơm nước xong, Mông Văn giúp Lâm Vân rót một chén trà, Diệp Điềm thì dọn bát đũa.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 182. Chương 156 (1): Diệp Điềm Nghe Trộm

- Chuyện ngày hôm qua, cảm ơn anh giúp tôi cho người áp xuống. Tôi đọc tin tức thì mới biết cảnh sát lấy lý do là bang phái nội đấu. Lão đại Hoàng Khiếu và Uông mập trong Lang Bang vì tranh quyền, nên nội đấu tạo thành thương vong lớn.

Mông Văn nói tới đây, thở phào một cái. Kết quả như vậy xác thực là mong muốn của nàng.

- Hoàng Khiếu?

Lâm Vân tự nhủ, Hoàng Khiếu là ai? Nhớ mang mang đã nghe Hứa Sĩ nói là lão đại của Lang Bang.

- Hoàng Khiếu chính là cái tên có làn da trắng đó, về sau bị Mông Chân giết.

Mông Văn thấy Lâm Vân hỏi, liền trả lời. Nói xong chuyện này, Mông Văn lập tức rời đi phòng khách, không lâu sau, nàng cầm theo mấy thứ đưa cho Lâm Vân rồi nói:

- Đây chính là thứ mà bạn của cha tôi, chú Trâu lưu lại.

Mông Văn vốn chỉ mang một phần trên người, chuẩn bị giao cho Lâm Vân. Về sau Lâm Vân chủ động tới Nhân Gian Thiên Đường cứu Mông Văn, Mông Văn mới quyết định giao toàn bộ tài liêu cho Lâm Vân. Dù sao, những vât này để trên người nàng cũng không có tác dụng gì. Coi như là báo đáp ơn cứu mạng của hắn.

Lâm Vân vội vàng nhận lấy túi đồ mà Mông Văn đưa tới. Mở ra xem, bên trong có một bản đồ, một cái thẻ trẻ và hai bức thư.

“ Giáo sư Trâu Tiền? Không phải là vị giáo sư mà Tần Vô Sơn nói sao? Khó trách chỗ này cũng có một viên linh thạch. Nguyên lai vị giáo sư Trâu Tiền này trước khi đi đã để lại hai viên linh thạch và các tài liệu. Xem ra y chỉ mang theo đồ phỏng chế ra nước ngoài”

Lâm Vân có chút kính ý với vị giáo sư Trâu Tiền này. Ông ta có thể biết rõ chuyến đi sẽ có thể nguy hiểm, nên không mang đồ đạc đi. Vị giáo sư này không những là một vị giáo sư làm việc chuyên nghiệp, mà còn có tình yêu với đất nước.

- Chú Trâu là giáo sư dạy vật lý của đại học Yên Kinh. Chiếc hộp này khoảng hơn chục năm trước, lúc thanh lý hồ Mạt Danh mà tìm được. Bởi vì trong hộp có hai viên đá kỳ quái, chú Trâu kiên trì cho rằng hai viên đá này có chứa một loại năng lượng cực lớn gì đó. Về sau chính phủ cũng đầu tư nghiên cứu. Nhưng nghiên cứu đi nghiên cứu lại được chục năm vẫn không ra kết quả gì. Chính phủ đành phải buông tha cho nghiên cứu.

- Nhưng chú Trâu chưa từ bỏ ý đồ. Chú ấy tự mình nghiên cứu vài năm. Thấy vẫn chưa ra kết quả gì, nên nửa tháng trước chú Trâu quyết định dựa theo địa chỉ trên thẻ trúc tìm những viên đá như vậy. Trước khi chú ấy đi, chú ấy giao chỗ đồ đạc này tôi giữ. Chỉ là viên đá vốn có hai viên, nhưng chú Trâu chỉ đưa tôi một viên mà thôi.

- Chú Trâu biết mối huyết thù của tôi, cũng biết tôi tu luyện là võ công gia truyền, nên ông ấy mới đưa viên đá này cho tôi giữ, để cho tôi tiến bộ nhanh hơn. A, anh không nên hiểu lầm. Thù của tôi đã được báo, viên đá này cũng không có tác dụng gì với tôi.

Mông Văn nói xong, trông thấy Lâm Vân kỳ quái nhìn mình, vội vàng bổ sung.

- Tôi thực sự chỉ có một viên thôi, còn một viên thì tôi không biết ở đâu.

Mông Văn nói như vậy vì nàng sợ Lâm Vân hoài nghi mình giấu một viên kia.

“Núi tuyết Misimi ở phía Nam Peru? “. Lâm Vân đọc thấy địa chỉ này trong một bức thư của giáo sư Trâu Tiền lưu lại. Ông ta cho rằng nguồn gốc của viên đá rất có thể ở núi tuyết Misimi của phía Nam Peru, cũng là cội nguồn của sông Amazon. Không ngờ lại xa như vậy.

Lâm Vân lại nhìn thẻ tre, rất nhiều chữ trên thẻ tre, Lâm Vân không hiểu. Hắn đành phải bỏ thẻ tre xuống, cầm bức thư lên. Cẩn thận nhìn lại một lần. Vị giáo sư Trâu Tiền kia cũng không phải rất khẳng định linh thạch là ở núi Misimi. Mà núi Misimi ở Peru có độ cao hơn mặt nước biển là 5000m. Độ cao đó không là vấn đề với Lâm Vân, nhưng vị giáo sư Trâu Tiền kia có thể tới đó được không? Lâm Vân bắt đầu thay vị giáo sư này lo lắng.

Thấy Lâm Vân cầm bức thư chỉ cau mày không nói lời nào, Mông Văn cũng không dám nói gì, chỉ lằng lặng chờ. Lúc này, Diệp Điềm cũng đã thu dọn xong, tới ngồi bên cạnh của Mông Văn.

Lâm Vân cầm bức thư thứ hai lên. Trong bức thư thứ hai, giáo sư Trâu Tiền lại có một kết luận khác. Ông ta cho rằng, dựa theo thẻ trúc, thì địa điểm hoài nghi nhất là núi tuyết Misimi, nhưng rừng rậm Amazon cũng không thể bỏ qua. Thậm chí trên thẻ tre còn đánh dấu một tuyến đường.

Tuyến đường này một mực kéo dài từ thành phố Manaus của Brazil, tới núi tuyết Misimi ở phía nam Peru. Hơn nữa, không có điểm đích cố định, mà chỉ có tuyến đường mà thôi. Cuối cùng còn nói, tuyến đường đánh dấu trên thẻ tre kỳ thực cũng rất mơ hồ, ông ta chỉ dựa vào nó mà suy đoan thôi. Giáo sư Trâu Tiền cũng biết mình không thể đi theo tuyến đường đánh dấu trên đó tìm được, nên đành phải trực tiếp đi tới núi Misimi để thăm dò.

Qua hai bức thư này của giáo sư Trâu Tiền, có thể thấy ông ta cũng không hoàn toàn xác định tuyến đường này là để đánh dấu giới hạn bản đồ hay là một địa chỉ. Vây làm sao để tìm đây? Trong đầu Lâm Vân cũng trở nên mơ hồ.

Lâm Vân lại cầm lên thẻ tre. Đồ hình trên đó tuy rất mờ, những vẫn có thể thấy đại khái là một bức bản đồ, giống với bản đồ mà giáo sư Trâu Tiền lưu lại. Nhưng đã không thấy rõ địa chỉ nào, Lâm Vân đành phải cất thẻ tre đi.

- Những vật này tôi có thể lấy không?

Một lúc sau, Lâm Vân mới hỏi Mông Văn.

- Đương nhiên có thể. Anh cứ lấy đi, những vật này có thể nói là đồ của chú Trâu cho tôi.

Mông Văn không chút do dự nói.

- Ừ, vậy thì cảm ơn cô.

Lâm Vân cất hai bức thư và thẻ tre vào túi, lại trả cái hộp cho Mông Văn:

- Thứ này tôi không cần, cô giữ đi.

Lâm Vân nghĩ thầm, đồ vật mình muốn đã lấy được, mặc dù không phải là tìm được ở đại học Yên Kinh. Nhưng coi như là may mắn. Những chuyện Tần Vô Sơn không muốn kể cho mình, thì mình cũng nghe được từ Mông Văn. Mặc dù, không có địa chỉ chính xác, nhưng Lâm Vân đã hạ quyết tâm, bắt đầu từ thành phố Manaus của Brazil xuất phát, dọc theo rừng rậm nhiệt đới Amzon tìm kiếm. Hắn tin tưởng, chỉ cần nơi nào có linh thạch, là hắn sẽ phát hiện ra.

Thậm chí, do rừng Amazon phần lớn là rừng nguyên sinh, nói không chừng mình có thể tìm đươc một ít linh mạch nhỏ ở đó. Hoặc là thu được một ít các loại Linh Dược. Tuy hắn cũng biết rừng rậm nhiệt đới Amazon là một nơi rất nguy hiểm. Nhưng sự nguy hiểm của nó không là gì với Lâm Vân.

Xem ra hôm nay mình có thể đi. Nhưng trong phòng của Mông Văn còn có chút mảnh bụi của linh thạch. Hắn muốn xử lý sạch chỗ bụi đó. Tới khuya hôm nay có thể cáo từ Mông Văn, rời đi.

Lâm Vân trở lại phòng của mình, cửa phòng chưa khóa, nên Mông Văn vẫn vào được, hơn nữa còn thuận tay đóng vào.

- Cô có chuyện gì không?

Lâm Vân nhìn Mông Văn, khó hiểu hỏi.

- Tôi đã đáp ứng anh, sẽ qua một đêm với anh. Vậy thì đêm hôm nay luôn. Chỉ cần anh không chê tôi xấu.

Mông Văn nói xong, bỏ mặt nạ của mình xuống.

Khuôn mặt thanh tú có chút tái nhợt, một vết sẹo kéo dài từ má tới cằm, làm cho người khác có một cảm giác rung động khi nhìn thấy. Nếu như không có vết sẹo này, dung mạo của Mông Văn tuyệt đối không kém Nguyễn Y. Thậm chí nàng có bộ ngực đầy đặn hơn Nguyễn Y một chút.

Mông Văn nói xong câu đó, trên khuôn mặt tái nhợt xuất hiện một tia đỏ ửng, rất động lòng người.

Lâm Vân sững sờ. Nói thật hắn đã quên béng chuyện đó. Lúc trước chỉ là hỏi nàng muốn tư liệu mà thôi. Còn chuyên Mông Văn nói muốn lấy thân báo đáp, hắn chỉ cười cho qua chuyện. Lại thật không ngờ, Mông Văn còn nhớ rõ như vậy. Đột nhiên hắn có chút kính ý với cô gái mang theo mối thù của cha mẹ này.

- Mông Văn, nói thật, tôi rất bội phục cô, vì báo thù cho cha mẹ mà có thể kính dâng hết thẩy. Tuy nhiên, tôi không có ý kia, tôi chỉ muốn lấy những tư liệu về viên đá mà thôi. Cô nên tin tưởng những lời tôi nói.

Lâm Vân thực sự kính nể nàng. Cô gái này đã nhận hết sự đau khổ, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy chỉ vì báo thù. Một người phụ nữ có thể làm được nhiều như vậy, quả thực là không dễ dàng.

- Anh chê tôi xấu phải không?

Mông Văn run rẩy hỏi. Mối thù cha mẹ đã được báo, lúc này nàng mới phát hiện khuôn mặt của mình đã trở nên xấu xí như vậy.

- Không phải. Kỳ thực cô rất đẹp, đây không phải là lời an ủi của tôi. Đây là lời nói thật lòng. Mà vết sẹo trên mặt cô cũng không phải là không thể chữa trị khỏi. Ít nhất, tôi có thể. Nhưng hiện tại tôi vẫn không thể giúp cô xóa bỏ vết sẹo kia. Một là bây giờ tôi không có dược liệu cần thiết. Hai là tôi muốn rời khỏi đây làm một số chuyện. Nếu như cô tin tưởng tôi, ba năm sau, sau khi tôi làm xong chuyện đó, tôi sẽ giúp cô xóa bỏ vết sẹo.

Lâm Vân nói vô cùng tự nhiên, không có chút thương cảm hay lừa dối gì trong đó.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn cảm giác những lời của hắn là thật lòng. Nàng đã được chứng kiến bản lĩnh của Lâm Vân, nàng cũng tin tưởng xóa bỏ vết sẹo trên mặt mình không phải là việc khó gì đối với hắn. Ít nhất, ánh mắt của hắn không lừa gạt mình. Đứng bên cạnh hắn, mình có một loại cảm giác yên tĩnh khó nói lên lời. Làm cho nàng tự nhiên tin cậy người mà nàng không phải rất quen thuộc này.

Thấy tâm tình của Mông Văn đã bình tĩnh lại, Lâm Vân cười nói:

- Ngồi xuống rồi nói tiếp.

Khuôn mặt của Mông Văn lại có chút hồng, theo lời Lâm Vân ngồi xuống giường. Nàng liếc nhìn Lâm Vân, chậm rãi nói:

- Sở dĩ tôi muốn lấy Ngũ Thải Phỉ, cũng là vì báo thù.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 183. Chương 156 (2): Diệp Điềm Nghe Trộm

- Ở Yên Kinh, thực lực của Uông mập vẫn là rất lớn. Địa vị của Bang Lang ở vùng Yên Bắc cũng không ai dám xâm phạm. Nếu tôi tới tìm y báo thù thì chỉ như trứng chọi đá. Nhưng tôi không cam lòng, tôi cũng biết trong một thời gian ngắn, mình không thể làm gì được y. Đúng lúc này, tôi nghe được thông tin về Ngũ Thải Phỉ. Kỳ thực tôi biết giá trị của Ngũ Thải Phỉ trước cả Tống gia, nhưng tôi lại không có tiền cạnh tranh với bọn họ. Đành phải đánh chủ ý lên Tống Lôi.

Mông Văn nói tới đây, dừng một chút, nhìn thoáng qua Lâm Vân, không nói tiếp. Tuy nhiên, Lâm Vân cũng hiểu ý nàng. Cô nàng Mông Văn này muốn hợp tác với gia tộc Rodwell ở nước Anh, để hình thành một tổ chức kinh tế lớn. Sau đó lợi dụng tiền tài để phát triển thế lực, cuối cùng là tìm Uông mập báo thù. Nhưng việc này phải cần bao nhiêu năm? Cô gái Mông Văn này thật giỏi chịu đựng.

Thấy ánh mắt của Lâm Vân, Mông Văn liền biết Lâm Vân đã hiểu ý mình, nàng lại thương cảm nói:

- Cho nên, tôi nói muốn cùng anh làm chuyện đó là cam tâm tình nguyện. Anh giúp tôi hoàn thành một chuyện mà tôi cơ hồ không thể hoàn thành. Không chỉ nói là cùng anh ngủ, cho dù anh muốn tôi chết, tôi cũng không tiếc nuối.

Mông Văn nói xong, sắc mặt không còn chút thẹn thùng và mất tự nhiên nào. Giống như đó là việc mà nàng tất nhiên phải làm. Lâm Vân giúp mình báo thù mình báo đáp bằng thân thể, giống như là điểu tất lẽ dĩ nhiên vậy.

Lâm Vân giật mình. Hóa ra cô gái Mông Văn này đều đang phải sinh sống trong cừu hận. Hiện tại mối thù đã được báo, ngược lại nàng đã không còn mục tiêu trong cuộc sống. Nàng ta coi như giúp mình môt việc lớn, tuy linh thạch còn chưa tìm được, nhưng làm như vậy đã là rất chiếu cố mình rồi. Có lẽ mình nên dùng mấy tiếng giúp nàng.

- Cô có tin tưởng tôi không?

Lâm Vân nhìn chằm chằm Mông Văn hỏi.

- Tin tưởng.

Mông Văn trả lời không chút do dự. Lâm Vân lại có chút đỏ mặt.

- Tôi muốn cô trong một thời gian mấy năm ngắn ngủi xây dựng một tập đoàn buôn bán đứng đầu. Khiến sản phẩm của tập đoàn thịnh hành khắp thế giới. Cô có lòng tin này hay không?

Lâm Vân nhìn Mông Văn, lần nữa hỏi.

- A…

Mông Văn chần chừ, điều này đâu phải chỉ nói là tin được. Mà cho dù có một đống tiền cũng không được. Tuy nàng muốn tin tưởng Lâm Vân, nhưng lời của Lâm Vân làm cho nàng thực sự không nhấc nổi tin tưởng.

- Kỳ thật tôi cũng không muốn xây dựng một tổ chức lớn lao gì đó. Hiện tại mối thù của tôi đã được báo, tôi rất mãn nguyện rồi. Anh cũng không cần lo lắng tôi cái gì. Tôi rất cảm kích anh. Nếu như anh có việc gì cần tôi giúp đỡ, chỉ cần tôi làm được, tôi tuyệt đối sẽ giúp.

Lúc nói chuyện, thần sắc của Mông Văn có chút ảm đạm. Trong lòng nói, mong muốn của mình đã hoàn thành, việc phát triển tổ chức đã không còn trọng yểu rồi.

Nếu như không phải vì mang theo hận thù, hiện tại nàng đã giống như các cô gái khác, có một gia đình hạnh phúc. Không còn phải luân lạc tới mức thành lập một tổ chức xã hội đen Thiên Minh để đạt được mục đích của mình.

Lâm Vân cũng nhìn ra ý của Mông Văn. Chỉ là hắn lấy được thứ mình mong muốn, rồi thuận tay giúp cô nàng Mông Văn mà thôi, không có ý gì khác. Hiện tại Mông Văn đã không có mục tiêu trong cuộc sống, nên biểu lộ mới chán chường như vậy. Tuy hắn tin tưởng, từ nay về sau mình có thể xóa bỏ vết sẹo trên mặt, nhưng có vẻ như nàng ta cũng không quan tâm tới khuôn mặt của mình lắm.

- Nếu như tôi nói là nhờ cô giúp tôi làm việc này thì có thể chứ? Tuy cô đã giúp tôi bằng việc đưa đồ vật của giáo sư Trâu Tiền cho tôi rồi, nhưng tôi còn muốn cô giúp tôi việc này. Tôi nhờ cô giúp tôi xây dựng một tập đoàn kinh tế. Không biết cô có thể giúp tôi hay không?

Lâm Vân nói đến đây, đã có quyết định trong lòng.

Tay Lữ đạo sĩ kia đã có thể dùng tiền mua linh thạch, vậy thì mình cũng có thể làm như y. Mà cho dù không để mua linh thạch, sau này không chừng mình còn cần một số tiền lớn để làm việc khác. Ai biết mình còn muốn sống ở thế giới này bao lâu?

Huống hồ, vấn đề này không cần mình phải động thủ. Mình chỉ cần đem những thứ vượt qua công nghệ của thế giới này, giao cho Mông Văn đi làm, như vậy hai bên đều có lợi. Mông Văn cũng nhờ đó mà có một mục đích để vươn tới. Mình cũng có thể an tâm đi tìm linh thạch. Một khi mình cần một số tiền lớn, bên này có thể cung cấp ngay cho mình.

- A, anh thật sự cần tôi hỗ trợ? Nhưng xây dựng một tập đoàn đứng đầu, có phải hay không quá…

Mông Văn không nói hết, nhưng từ ngữ khí của nàng, có thể đoán ra nàng lo lắng và hoài nghi.

- Cô biết áo lót 'Vân Tằm Miên' ở Phụng Tân không?

Lâm Vân không trực tiếp trả lời Mông Văn, mà hỏi một câu không liên quan gì.

- Tôi biết, tôi cũng đang mặc…Ai, áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' bán vô cùng chạy. Hơn nữa nghe nói bọn họ cũng thu được lợi nhuận khá lớn.

Mông Văn thiếu chút nữa nói mình đang mặc một cái. May là kịp phản ứng.

Lâm Vân cười một chút, trong lòng tự nhủ, trên người của cô có phải là áo lót 'Vân Tằm Miên' hay không, tôi là người rõ nhất. Chỉ là áo lót này rất khó mua, không biết là Mông Văn tự mình đi mua hay sai thủ hạ mua.

- Áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' này chính là do tôi thiết kế và làm ra.

Lâm Vân tiếp tục nói.

- Cái gì?

Mông Văn thực sự giật mình. Áo lót 'Vân Tằm Miên' bán chạy như vậy là do anh chàng trước mặt này làm ? Nhưng thần sắc và ngữ khí bình tĩnh của Lâm Vân khiến nàng không dám tin.

“Đúng rồi, không phải quản lý của Hồng Tường Phụng Tân tên là Lâm Vân sao? Vị Lâm tiên sinh này cũng tên Lâm Vân. Chẳng lẽ? Chẳng lẽ hai người là một?”

- Nguyên lai anh chính là quản lý của Hồng Tường, Phụng Tân?

Mông Văn kinh ngạc hỏi.

- Đúng vậy, cho nên tập đoàn kinh tế mà tôi nói là có cơ sở.

Lâm Vân mỉm cười, vẫn không nhanh không chậm nói. Hiện tại hắn muốn tạo sự hứng thú cho cô nàng Mông Văn này.

Quả nhiên Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tực có cảm giác, nếu như mình thực sự có thể làm được như vậy, cũng không tồi a. Lúc trước không phải cha mẹ mình muốn mình biến công ty của gia đình trở thành niềm kiêu ngạo sao? Hiện tại mối thù của cha mẹ đã được báo, vậy thì mình sẽ kế thừa nguyện vọng của cha mẹ, xây dựng một công ty thật lớn. Đồng thời coi như là giúp đỡ vị Lâm tiên sinh này.

- Tốt, tôi nguyện ý giúp anh. Chỉ là chúng ta tiếp tục sản xuất áo lót 'Vân Tằm Miên' sao?

Mông Văn đã nghĩ thông suốt, liền hỏi tiếp.

- Đương nhiên không phải. Muốn kiếm tiền thì phải làm những thứ mà ngươi khác chưa từng làm qua. Mặc dù 'Vân Tằm Miên' này là do tôi chế tạo ra, có lẽ về sau sẽ làm, nhưng hiện tại tôi muốn làm một cái khác.

Lâm Vân nhìn Mông Văn, lắc đầu nói.

- Tuy nhiện hiện tại cứ để việc đó lại, buổi sáng ngày mai tôi mới có thể đưa cho cô phương án. Ngày mai cô thuận tiện gọi Lý Thanh tới. Đêm nay chúng ta còn có một việc muốn làm.

Lâm Vân nói xong, lại bổ sung. Hắn cảm thấy tính cách của Lý Thanh không tồi, là người biết chữ tín, lại có đầu óc. Là một thanh niên nhiệt huyết. Để cho y tới hỗ trợ công ty là điều không thể tốt hơn.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Mông Văn tưởng là hắn nói về mình, khuôn mặt đỏ bừng. Trong lòng tư nhủ, không phải hắn đã nói không làm chuyện đó sao? Vì sao lại thay đổi chủ ý?

Nguyên bản minh chỉ muốn làm một cuộc giao dịch với hắn. mình trợ giúp mình báo thù, minh qua một đêm với hắn. Mà việc này nàng coi đó chính là việc vốn lẽ tất nhiên.

Nếu là giao dịch, thì mình không có gì phải thẹn thùng. Nhưng hiện tại cùng Lâm Vân nói chuyện, rõ ràng cảm thấy, nàng không hy vọng hắn nhắc tới chuyện đấy nữa, thậm chí có ý cự tuyệt. Nếu như Lâm Vân thật muốn cùng mình làm chuyện đó, mình cũng chỉ đành hoàn thành lời hứa mà thôi. Nhưng làm như vậy, mình có cần phải trợ giúp Lâm Vân xây dựng một công ty không?

Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn là biết cô nàng hiểu lầm, vội nói:

- Đêm hôm nay tôi muốn dạy cô một ít võ công, để cô từ nay về sau có thể tự bảo về mình.

Lâm Vân nói lời này là nói thực. Sản phẩm mà hắn sắp sản xuất, không giống như 'Vân Tằm Miên'. Sản phẩm này không liên quan gì nhiều tới máy móc nên rất dễ bị làm giả.

Hiện tại thứ mình sản xuất có thể phỏng chế, nếu như những tài liệu này giao cho Mông Văn, mà ngay cả năng lực bảo vê bản thân của nàng đều không có, như vậy mình làm sao có thể yên tâm. Hắn chẳng những muốn dạy nàng võ công, mà còn muốn giới thiệu nàng với Tài Thần Lão Yêu Lục Dược. Thậm chí hắn còn tính toán lôi kéo cả Diệp Sở Thiên vào trong kế hoạch. Dù sao đây là một đồ tốt, không có hậu thuẫn là rất nguy hiểm.

Nghe Lâm Vân nói vậy, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chàng Lâm Vân này có bản lĩnh như vậy, võ thuật mà hắn dạy chắc không phải tầm thường. Nàng liền có chút chờ mong.

- Chắc cô đã hoc qua môt ít võ thuật. Mà tôi dạy cho cô không phải là chiêu thức võ công, mà là một phương pháp hô hấp nội gia đơn giản.

Lâm Vân thấy Mông Văn có vẻ chờ mong, cười nói.

- A, thực sự có công phu nội gia sao? Chính là phép luyện khí trong truyền thuyết?

Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, tràn đầy khiếp sợ. Chuyện này nàng cũng từng nghe nói qua, nhưng còn chưa bao giờ thấy một cao thủ có thể sử dụng nội lực nào.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 184. Chương 156 (3): Diệp Điềm Nghe Trộm

## 185. Chương 157: Lâm Tranh

- Như vậy sao được, chúng tôi chỉ là trợ giúp Lâm tiên sinh làm việc, sao có thể muốn cổ phần của anh.

Mông Văn là người cảm kích Lâm Vân nhất, nên lập tức đưa ra dị nghị.

Lý Thanh cũng vội vàng nói không muốn cổ phần. Còn Diệp Điềm thì nghĩ, chị Văn thật là ngốc. Chỉ mới qua một đêm với hắn thôi mà đã toàn tâm toàn ý lo lắng cho hắn rồi. Còn Lý Thanh, vốn là người của Lâm Vân, đương nhiên y không cần.

Lâm Vân không muốn tốn miệng lưỡi ở những chuyện như vậy, liền khoát tay nói:

- Vậy thì Mông Văn và Lý Thanh có 1 phần. Diệp Điềm và Mông Chân mỗi người có 0,5 phần, còn lại là về tôi. Tốt lắm, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, đừng phản đối gì nữa.

Kỳ thực, nghe bọn họ nói không cần cổ phần, Lâm Vân cũng nghĩ lại, Tập đoàn Vân Môn về sau nhất định sẽ trở thành một quái vật khổng lồ. Chỉ cần 1 phần của công ty đã là rất nhiều rồi. Có lẽ bọn họ hiện tại còn không biết mà thôi.

Lâm Vân ngừng một chút rồi tiếp tục nói:

- Tôi lập tức phải rời đi Yên Kinh. Chuyện ở nơi này giao hết cho mọi người. Nếu không thể kiên trì được nữa thì cứ bỏ đó. Nếu như xảy ra vấn đề gì, thì có thể tới tập đoàn Cảng Hải tìm Tài Thần Lão yêu hỗ trợ.

Lâm Vân vừa nói xong, ngoại trừ Lý Thanh có chút tin tưởng với việc Lâm Vân quen biết với Tài Thần Lão Yêu ra, ba người Mông Văn thì đều sững sờ. Tài Thần Lão Yêu của tập đoàn Cảng Hải, chính là một người cực kỳ nổi tiếng và có quyền uy trong giới kinh tế a. Nhưng trong nháy mắt bọn họ lại nghĩ, Lâm Vân không phải là một người rất lợi hại sao?

Phân phó xong kế hoạch, Lâm Vân lại goi Mông Văn qua một bên. Đưa một bức thư cho nàng, nói tìm môt lúc nào đó đưa cho Lục Dược. Hơn nữa, còn nói cho nàng biết, vạn nhất gặp chuyện gì không thể giải quyết, có thể tìm Lục Dược hỗ trợ. Về phần Diệp Sở Thiên, Lâm Vân nghĩ lại vẫn là thôi. Dù sao thân phận của Mông Văn cách ông ta quá xa.

Lâm Vân không trì hoãn thời gian nữa, sau khi bàn giao xong hết công việc, liền nhờ Mông Văn làm một cái hộ chiếu. Lúc đợi lấy hộ chiếu, Lâm Vân tiếp tục dạy một ít công phu cho Lý Thanh. Đồng thời giải đáp một vài vấn đề cho Mông Văn.

Mông Văn vẫn có một chút thực lực, ngày hôm sau hộ chiếu đã làm xong. Lâm Vân cáo từ mấy người, ngồi lên máy bay, rời đi Yên Kinh tới Manaus. Về phần học hành, Lâm Vân chả muốn quan tâm. Dù sao cũng chỉ quen biết vài người mà thôi, lão Tần sẽ giúp mình giải quyết mấy thứ linh tinh, không cần phải để ý tới.

Lâm Tranh cũng là môt đứa cháu trai của Lâm Lộ Trọng, hiện tại là trưởng ban đảng ủy thành phố Yên Kinh, lên một cấp nữa là đảng ủy trung ương. Nhưng hiện tại nếu con cháu họ Lâm không có thành tích gì, thì lão gia tử sẽ không dẫn tiến bọn họ. Cho nên mặc dù chỉ có một bước ngắn, nhưng đối với Lâm Tranh mà nói, lại phi thường xa xôi.

Vợ của y là Vương San San cũng đang làm ở cục tài chính, là một phó cục trưởng. Tuy năng lực ở chính vụ của Lâm Tranh rất bình thường, nhưng y là người yêu thương vợ con hết mực. Y biết hôm nay Vương San San muốn dẫn khuê hữu về nhà dùng cơm, liền sớm mua mấy món ăn về để nấu.

Vì để vợ mình thỏa mãn, ngay cả bảo mẫu, y cũng không cho giúp đỡ.

Sau khi làm xong một bàn thức ăn, Lâm Tranh mới cảm thấy thỏa mãn. Lúc này cửa mở, cô vợ Vương San San và một nữ tử cởi dầy đi vào nhà.

- Thẩm Đồng, hoan nghênh em tới làm khách.

Lâm Tranh tiến lên phía trước nói.

- Lâm Tranh, anh đúng là một người chồng mẫu mực . Ông chồng của em thì chưa bao giờ chủ động làm cơm cho em ăn cả.

Thẩm Đồng cười nói với Lâm Tranh.

- Lâm Tranh, hôm nay tâm tình của anh có vẻ rất tốt thì phải, còn làm nhiều món ăn như thế? Có phải có việc vui gì không?

Vương San San cũng cười nói với Lâm Tranh. Chồng của mình, ngoại trừ việc tình cảm với anh em trong nhà không được tốt lắm, thì anh ấy đối xử với mình rất tốt. Chỉ là, mỗi lần có cơ hội thăng chức, thì lại trao cơ hội đó cho con cháu khác của Lâm gia. Mà Lâm Tranh chỉ mãi loanh quanh ở chức trưởng ban.

- Lâm Tranh, là ảnh chụp của ai vậy?

Vương San San trông thấy một cái ảnh của một người thanh niên trẻ tuổi để ở trên bàn uống nước, không khỏi lên tiếng hỏi.

- Chính là đứa em họ của anh ở Phần Giang, tên là Lâm Vân. Trước kia anh có gặp một lần. Nghe nói hiện tại đã bỏ nhà ra đi. Hôm nay Tam gia gọi tất cả mọi người của Lâm gia tới họp gia tộc, đều phân phát cho mỗi người một cái ảnh của hắn. Ông ấy nói, nếu ai tìm được đứa em họ Lâm Vân này, thì Tam gia rất vui mừng. Nếu anh tìm được thì tốt rồi, chức trưởng ban này của anh cũng không cần phải ngồi thêm nữa.

Lâm Tranh vừa nói xong, thì Thẩm Đồng cũng từ nhà vệ sinh đi ra.

- Không phải nói hắn ở Phụng Tân sao? Như thế nào còn phải tìm?

Vương San San còn chưa nói hết, Thẩm Đồng đã đi tới.

- A, người trong ảnh em đã thấy môt lần, vì sao anh lại có hình của hắn?

Thẩm Đồng nhìn bức ảnh chụp trong tay của Vương San San, liền nhận ra người này chính là người mình trông thấy ở đồn cánh sát. Giống như lúc ấy hắn còn xung đột với nhân viên cảnh sát trong đó thì phải. Nhưng về sau lại không có chuyện gì.

- A, thật không? Hắn là em họ Lâm Vân của anh.

Lâm Tranh nghe Thẩm Đồng nói vậy, thanh âm có chút run rẩy nói. Nếu như y có thể tìm được Lâm Vân, việc lên chức cần gì phải lo lắng nữa?

- Khó trách, nguyên lai là em họ của anh. Em còn đang thắc mắc vì sao hắn đánh cảnh sát như vậy mà vẫn ung dung đi ra ngoài.

Thẩm Đồng bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn là người của Lâm gia. Nếu là người của Lâm gia, không chỉ nói là gây sự ở một cái đồn cảnh sát nho nhỏ, cho dù gây sự ở nơi lớn hơn cũng là chuyện bình thường.

Lâm Tranh đã bất chấp chuyện ăn cơm, tranh thủ thời gian hỏi Thẩm Đồng về chuyện của Lâm Vân.

Thẩm Đồng kể lại rõ ràng chuyên nàng nhìn thấy Lâm Vân như thế nào. Nghe xong câu chuyện, Lâm Tranh mới biết vị em họ này của mình thật là bưu hãn.

- San San, em ăn cơm với Thẩm Đồng đi, anh tới chỗ của Tam gia trước.

Lâm Tranh đã không thể chờ được mà muốn nói chuyện này cho Lâm Lộ Trọng.

Vương San San biết tâm tình của chồng, vội nói:

- Em biết rồi, anh đi mau đi.

Thẩm Đồng vẻ mặt đầy hồ nghi. Ngược lại, Vương San San lại biết một ít chuyện tình của Lâm Vân.

- Cậu biết áo lót 'Vân Tằm Miên' không?

Vương San San nhìn bạn tốt Thẩm Đồng của mình hỏi.

- Mình làm sao lại không biết. Lúc trước mình còn từng sai người, lại tìm quan hệ, mới mua được một bộ ‘Thiên sứ áo xanh’ có 30% hàm lượng 'Vân Tằm Miên' đây này.

Thẩm Đồng vội vàng nói.

- Nghe nói vật liệu 'Vân Tằm Miên' và áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' chính là do người em họ Lâm Vân kia của chồng mình làm ra. Thậm chí máy móc sản xuất áo lót cũng do một tay hắn chế tạo. Nhưng điều này không phải rất khẳng định.

Vương San San rất là tự hào nói với Thẩm Đồng.

- Cái gì…

Thẩm Đồng bị lời này của Vương San San làm cho sững sờ.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 186. Chương 158: Đều Tìm Lâm Vân

Một cái bóng dài xuất hiện ở hàng cây bên đường, Lâm Tranh rất nhanh đã tới đại lộ Tịnh Tích, tới đại viện của Lâm gia. Nơi này được bảo vệ rất là nghiêm ngặt, cho dù Lâm Tranh lái xe đi vào cũng phải trải qua kiểm tra. Cũng may, những người cảnh vệ đều biết Lâm Tranh, chỉ kiểm tra một chút rồi liền cho vào.

Lâm Lộ Trọng ở trong này, cùng với gia đình của đứa con thứ hai Lâm Viễn Phong và gia đình của con cả Lâm Viễn Phiến. Con cháu còn lại của Lâm gia thì mỗi người một chỗ ở. Chỉ khi lão gia tử mở hội nghị gia tộc thì bọn họ mới có mặt.

Cho nên cho dù Lâm Tranh muốn gặp Tam gia của mình cũng phải thông báo. Cũng may hôm nay Lâm Lộ Trọng ở nhà. Nghe thấy cháu trai có chuyện quan trọng cần thông báo, liền phân phó cho y trực tiếp đi tới phòng đọc sách của mình.

- Tam gia gia.

Lâm Tranh đi tới phòng đọc sách của Lâm lão gia tử rồi hành lễ.

- Ừ, hôm nay cháu tới tìm ta có việc gì không?

Lâm Lộ Trọng cũng có chút ấn tượng với đứa cháu trai có năng lực bình thường này. Nếu không phải do y không thể đảm đương ở vị trí cao, ông ta đã đề cử y lên rồi.

Lên tới địa vi cao, nếu không có năng lực, chỉ dựa vào gia tộc thì chắc chắn không được lâu dài. Hiện tại mình còn đang tại vị thì đỡ. Một khi mình về hưu, y lại không có năng lực, như vậy ở vị trí càng cao, nguy hiểm càng lớn. Đây cũng là nguyên do mà Lâm Lộ Trọng mặc dù biết đứa cháu trai này rất thành thật, nhưng một mực không đề cử y.

Còn có một nguyên nhân, là vì Lâm Tranh là một người tương đối thành thật trong Lâm gia. Cho nên ông ta muốn cho Lâm Tranh rèn luyện thêm một vài năm. Đợi cho sang năm, thì chuẩn bị thăng cho y một bậc. Tuy nhiên, phỏng chừng quan chức của y cũng chỉ tới đó mà thôi.

- Gia gia, cháu đã tìm được tung tích của Lâm Vân rồi.

Lâm Tranh hít một hơi nói ra.

- Cài gì? Cháu nói cháu biết Lâm Vân hiện tại ở nơi nào?

Lâm Lộ Trọng kích động đứng lên, không có vẻ gì là một ông lão đã hơn 70 tuổi.

- Nó ở nơi nào? Nói mau.

Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi. Có thể thấy trong nội tâm của ông ta mong chờ đứa cháu trai này như thế nào.

- Em họ đang ở Yên Kinh. Một người bạn của San San nhìn thấy hắn ở đồn cảnh sát. Lúc ấy hắn còn đánh một người cảnh sát ở đó, còn bị cảnh sát trong đồn bao vây…

Lâm Tranh liền tranh thủ kể lại lời của Thẩm Đồng, trong lòng có chút lo sợ bất an. Tuy ngữ khí của Thẩm Đồng rất là khẳng định, nhưng nhỡ đâu đó không phải là Lâm Vân? Lâm Tranh cảm thấy hối hận vì đã không điều tra trước mà thông báo luôn.

- Vì sao nó lại bị cảnh sát bao vây ở đồn? Đây là có chuyện gì?

Lâm Lộ Trọng vội vàng hỏi. Hiện tại ông ta thấy trên người của Lâm Vân hy vọng của Lâm gia. Lâm Lộ Trọng cũng không muốn thật vất vả có hy vọng lại xảy ra ngoài ý muốn gì.

- Tuy em họ đánh cảnh sát, nhưng hình như hắn không có việc gì rồi rời đi đồn cảnh sát. Về phần em họ Lâm Vân đi nơi nào, cháu còn chưa biết. Cháu nghĩ nói cho gia gia trước, rồi tính sau.

- Tốt tốt, không sai, không sai, đúng là dòng máu của Lâm gia, có đảm lược. Ừ, Lâm Tranh, cháu làm cũng không sai.

Lâm Lộ Trọng nói xong, đứng lên đi vài bước, không biết đang suy nghĩ gì.

Lâm Lộ Trọng đi ra phòng đọc sách, nói với Vọng Thư trông coi phòng đọc sách:

- Cậu và Lâm Tranh đi dò tra xem Lâm Vân đang ở nơi nào. Nó đã tới đồn cảnh sát thì nhất định có thể hỏi được. Phải hỏi cho rõ ràng vào.

Vọng Thư là thư ký của Lâm Lộ Trọng. Y và Dư Dụ chính là hai thủ hạ đắc lực nhất của Lâm Lộ Trọng.

Vọng Thư cùng Lâm Tranh đi mới hai giờ đã quay trở lại. Lâm Tranh cuối cùng mới thở phào một hơi. Người kia quả thực là em họ Lâm Vân của mình, may mà không nhầm.

- Thủ trưởng, Lâm Vân hiện tại là sinh viên của ngành y dược của đại học Yên Kinh, đang học lớp 06. Chỉ là cậu ấy đã đi ra ngoài hai ngày rồi còn chưa về trường học. Cậu ấy tới đại học Yên Kinh cũng mới chỉ vài ngày mà thôi. Số môn mà Lâm Vân học qua chỉ có một môn, chỗ ở của cậu ấy, tôi cũng đã nhìn qua. Gian phòng của cậu ấy rất trống không, không có bất kỳ chăn mền hay đồ dùng thiết yếu nào. Chỉ có bàn chải đánh răng và khăn mặt.

Nghe Vọng Thư báo cáo, chứng tỏ trong hai giờ này y điều tra được khá nhiều.

Lâm Lộ Trọng nghe xong Vọng Thư báo cáo, lông mày nhíu lại, suy nghĩ nửa ngày mới nói:

- Lập tức điều tra toàn bộ thành phố. Tìm xem tiểu tử kia rốt cuộc trốn ở chỗ nào. Còn có, đi xem là ai giúp hắn tới đại học Yên Kinh. Đã có thể tiến vào đại học Yên Kinh, chứng tỏ bối cảnh của người giúp nó không nhỏ.

…

Từ Nhân mãi cho tới ngày thứ ba mới nhớ tới , vội vàng đi vào phòng học của Lâm Vân. Hỏi thăm mới biết được Lâm Vân nghỉ học đã và ngày.

Nàng lại vội vàng đi theo Lưu Chính Văn tới chỗ ở của Lâm Vân. Cửa phòng không biết đã bị ai cạy mở. Ở trong chỉ có duy nhất bàn chải đánh răng, khăn mặt và một cái giường gỗ chỉ có khung. Lưu Chính Văn cũng trợn tròn mắt. Y còn cho rằng Lâm Vân đã sớm mua chăn mền. Thật không ngờ bây giờ vẫn chỉ là một cái giường trụi lủi.

- Hai người là bạn học của Lâm Vân sao?

Một bác gái trung niên thấy Lưu Chính Văn và Từ Nhân, vội vàng hỏi.

- Vâng ạ, Lâm Vân chưa về à bác?

Từ Nhân thấy có người tới hỏi, vội vàng trả lời.

- Chưa, vài ngày tiểu tử này còn chưa về phòng. Mà cậu ta ở đây hai ngày, cũng không thấy cậu ta mua chăn mền hay chiếu gì cả. Ai, thực không biết tiểu tử này trôi qua hai ngày đó như thế nào. Nếu bạn học của cháu quay lại thì bảo cậu ta tới chỗ bác lấy chăn mền nhé, chỗ bác có nhiều lắm.

Bác gái nói xong, lắc đầu đi làm chuyện của mình.

Nghe bác gái nói Lâm Vân ngủ hai ngày trên giường gỗ, Từ Nhân và Lưu Chính Văn đều sững sờ. Hiện tại trời đang rất lạnh, người này ngay cả chăn mền cũng không mua nổi sao? Từ Nhân thậm chí còn suy nghĩ, Lâm Vân phải co rúc ở một góc giường gỗ, nước mắt liền không nhịn được rơi xuống.

Lưu Chính văn đương nhiên sẽ không cho là Lâm Vân ngay cả chăn mền cũng không mua nổi. Hắn ăn một bữa cơm đã mấy chục nghìn nguyên a. Nhưng y lại không biết vì sao Lâm Vân lại không mua.

“Ai, không tốt, chẳng lẽ Lâm Vân bị ông chủ của Bách Bảo Trai giữ lại?”

Nghĩ tới đây, Từ Nhân vội vàng chạy tới Phan gia viên, trong nội tâm đã hối hận vì hãm hại Lâm Vân.

Từ Nhân há hốc mồm đứng ở trước cửa Bách Bảo Trai, bởi vì chỗ này đã người đi nhà trống. Không thấy thân ảnh của bất cứ người nào. Một cái quán cổ mở rất nhiều năm rồi, nói đi là đi liền sao? Nàng đi tới các cửa hàng xung quanh hỏi, nhưng bọn họ cũng không biết chủ cửa hàng dọn đi nơi nào, vì sao phải dọn.

“Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe nói những người mở quán đồ cổ đều có ít nhiều quen biết với xã hội đen. Vạn nhất Lâm Vân bị những người này bắt đi thì sao? Huống hồ Lâm Vân rất có thể không phải là Dã Nhân kia. Nói cách khác, mình đã hại một người vô tội rồi.”

Từ Nhân lòng nóng như lửa đốt, lại không biết phải làm sao cho phải.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 187. Chương 159: Một Vật Trân Quý

## 188. Chương 160 (1): Kinh Hồn Ở Amazon

Chương 160 (1): Kinh hồn ở Amazon

Khi trở lại Phần Giang, Hàn Vũ Tích so với trước kia càng thêm sáng sủa. Khi làm việc nói chuyện cũng nhiều hơn. Tuy không có ai biết nàng đã gặp được chuyện gì, nhưng Mỹ Na lại nhìn thấy chiếc vòng kia trên cổ của Hàn Vũ Tích. Mỹ Na liền suy đoán được nó chính là nguyên nhân thay đổi của chị Vũ Tích.

Hiện tại những thứ quý giá nhất của Hàn Vũ Tích chính là những thứ mà Lâm Vân lưu lại. Áo lót màu hồng phấn thì được Hàn Vũ Tích cẩn thận cất đi.

Nàng không nỡ mặc nó nhiều. Nàng muốn chờ Lâm Vân trở về thì mặc cho hắn xem. Mỗi lần nghĩ tới đây, khuôn mặt của nàng lại đỏ lên rất lâu. Lúc đó nàng sẽ chìm ngập trong sự chờ đợi, khát vọng, ảo tưởng. Cái túi balo màu xanh cũng được Hàn Vũ Tích treo ở đầu giường, để mỗi lúc nàng đi ngủ có thể trông thấy. Để chỗ đó nàng có thể cảm giác Lâm Vân như đang ở bên cạnh mình. Mấy bộ quần áo bên trong túi cũng được nàng rửa sạch sẽ, xếp gọn gàng trong tủ quần áo.

Còn có một bộ châm mạ vàng, cũng được nàng cất vào thùng. Lúc mới lấy ra bộ châm này, Hàn Vũ Tích nhớ tới nụ cười của Lâm Vân ở phòng bệnh lúc đó. Nụ cười có chút ngây ngốc.

“Lâm Vân, em chờ anh trở lại”

Nàng tự nhủ. Tất cả những thứ của Lâm Vân này, nàng sẽ trân trọng chúng, không cho phép ai đụng vào.

Nhưng hôm nay Hàn Vũ Tích lại rất khẩn trương, bởi vì nàng không tìm thấy giấy ly hôn của mình. Sao có thể có người vào trong phòng của mình? Nhưng giấy ly hôn lại không thấy? Hàn Vũ Tích thậm chí còn không biết nó mất đi lúc nào. Bởi vì mấy tháng rồi nàng không có lấy nó ra xem. Người đầu tiên mà Hàn Vũ Tích nghĩ tới chính là em gái của nàng, Hàn Vũ Đình. Hàn Vũ Tích lập tức lấy điện thoại gọi cho Hàn Vũ Đình:

- Vũ Đình, em đang ở đâu? Có phải là em lấy tờ giấy ly hôn trong phòng chị không?

Ngữ khí của Hàn Vũ Tích có chút lo lắng.

- Chị, đó là do cha bắt em lấy, cha nói làm vậy là tốt cho chị. Em suy nghĩ, cảm thấy cha nói cũng đúng, nên liền lấy giấy ly hôn kia đưa cho cha. Chị, loại người như Lâm Vân đâu xứng với chị. Chị ly hôn với hắn là chính xác.

Đầu bên kia vang lên tiếng mơ hồ của Vũ Tích

- Em lâp tức đưa trả chị tời giấy ly hôn kia. Từ nay về sau, không có sự cho phép của chị, thì em đừng lấy đồ đạc của chị.

Hàn Vũ Tích rất thất vọng với cô em gái này của mình rồi.

Hàn Vũ Đình cầm điện thoại, còn đang định nói cho Hàn Vũ Tích biết, nàng sắp tốt nghiệp, nên sẽ đi Brazil du lịch do lớp tổ chức. Nhưng đã bị tỷ tỷ cúp điện thoại. Nghĩ tới tỷ tỷ của mình còn chưa biết nỗi khổ tâm của mình, có lẽ từ nay về sau chị ấy sẽ biết. Nghĩ như vậy, nên nàng dứt khoát không đi tìm tỷ tỷ. Đợi mình du lịch về, tâm tình của chị trở lại bình thường, thì đi tìm chị ấy nói chuyện

Mặc dù biết tỷ tỷ là một người rất cổ hủ, nhưng thật không ngờ lại cổ hủ đến như vậy. Cho dù Lâm Vân đã kết hôn với chị ấy, nhưng người ta cũng đã ký vào giấy ly hôn rồi, vì sao tỷ tỷ còn muốn coi trọng cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này? Lâm Vân là loại người gì, chẳng lẽ chị ấy lại không biết.

Gần đây nàng thấy tâm tình của tỷ tỷ tốt hơn nhiều, còn tưởng rằng do chị ấy đã nghĩ thông suốt. Thật không ngờ tỷ tỷ vẫn cứng đầu như vậy. Đây là thời đại nào rồi, thiệt là. Thôi, không nghĩ tới chuyện đó nữa, chờ mình trở về sẽ khuyên nhủ tỷ tỷ.

Lần này, Hàn Vũ Đình đi với các bạn học trong lớp tới sông Amazon là muốn xem thủy triều ở sông Amazon, còn muốn khám phá rừng mưa nhiệt đới xinh đẹp nhất thế giới này. Cho nên, vừa có bạn học đưa ra đề nghị đi tới Brazil, nàng với nhiều người khác lập tức đồng ý.

Sông Amazon rộng 64 km, dài 6800 km, là dòng sông dài nhất thế giới, và có lưu vực lớn nhất thế giới. Xung quanh dòng sông là rừng mưa nhiệt đới thần bí, xinh đẹp Amazon. Là nơi còn tồn tại rất nhiều động thực vật quý hiếm. Cho nên, những người thích du lịch đều có khát vọng tới nơi này. Nhưng nơi này cũng là một nơi rất nguy hiểm.

Vô số nhà thám hiểm bị mất tích trong rừng rậm Amazon. Nổi tiếng nhất chính là con trai của vua dầu mỏ của Mỹ Feller và một đám bảo vệ bị mất tích trong này. Tuy nhiên, sự nguy hiểm của nó không thể ngăn cản sự nhiệt tình của Hàn Vũ Đình và các bạn học. Huống hồ, các nàng là đi du lịch, chứ không phải là đi thám hiểm.

Theo đoàn du lịch tới sông Amazon du lịch, ngoại trừ một số bạn học có việc không đi được, đại bộ phận bạn cùng lớp của Hàn Vũ Đình, đều không muốn bỏ qua cơ hội du lịch này. Mà trạm du lịch đầu tiên là Manaus.

Manaus là một thành phố nhỏ của Brazil, cũng là địa điểm du lịch mà lớp của Hàn Vũ Đình lựa chọn. Manaus xây dựng trên một vách đá thấp bé của sông Amazon. Là thành phố lớn nhất trong những thành phố ở gần rừng rậm Amazon. Đồng thời cũng là nơi xuất phát tốt để du lịch sông Amazon.

Lớp của Hàn Vũ Đình chia làm bốn người một tổ, mỗi tổ thuê một chiếc thuyền ca nô để đi trên mặt sông. Ai nấy cũng cực kỳ hưng phấn.

Hàn Vũ Đình và ba người bạn học làm một tổ, cùng thuê một chiếc thuyền cano. Bọn họ đều mang theo lương thực cho một ngày, rồi theo con thuyền thám hiểm sông Amazon. Bởi vì khu vực gần Manaus tương đối an toàn, rất nhiều lữ khách cũng đã tới nơi này thám hiểm, còn chưa phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Cho nên nói thám hiểm, không bằng nói ngồi thuyền ngắm cảnh. Vì vậy đoàn tổ chức du lịch đều rất yên tâm khi chia tổ ra để ngồi thuyền. Cũng một phần do đoàn tổ chức du lịch đến đây không phải chỉ một lần. Huống hồ phía trước là khu vực sinh sống của người Anh-điêng nguyên thủy. Mà người Anh-điêng nguyên thủy rất là hiếu khách.

Cùng một tổ với Hàn Vũ Đình là bạn học Thần Yên Nhiên, Phương Đình và Ngụy Trung Phát. Ngụy Trung Phát là người thầm mến Thần Yên Nhiên từ lâu, nên lần này đi du lịch, y đương nhiên muốn làm sứ giả hộ hoa. Mà Phương Đình cũng một mực thầm mến Hàn Vũ Đình, lần này đi chơi là muốn bồi dưỡng cảm tình với nàng.

Chỗ bốn người tham quan tương đương với chỗ nguồn của sông Amazon. Đi thuyền trên sông, nhìn cảnh vật hai bên, chỉ thấy phong cảnh rất tú lệ. Bốn người vừa tham quan vừa vui đùa, rất là vui vẻ.

Có du khác trên thuyền thậm chí còn lấy ra công cụ để câu cá. Hàn Vũ Đình câu có câu không nói chuyện với Phương Đình.. Trong đầu thì đang suy nghĩ, nếu như tỷ tỷ cũng ở đây, cùng mình ngắm cảnh đẹp thì tốt rồi.

Đối với Phương Đình, Hàn Vũ Đình không ghét,. Chỉ là cảm thấy cử chỉ của y hơi rụt rè, cho nên khi Phương Đình truy cầu, nàng liền giả bộ hồ đồ. Có đôi khi, nghĩ tới cuộc hôn nhân của tỷ tỷ, nàng lại cảm thấy sợ hãi. Thậm chí còn suy nghĩ, có thể một ngày nào đó mình cũng giống như tỷ tỷ, bị bắt buộc gả cho một tên thiếu gia nhược trí nào đó không? Mỗi lần nghĩ tới đây, nàng luôn cảm thấy tỷ tỷ đáng thương. Muốn làm cho chị ấy sớm thoát khỏi cuộc hôn nhân này, có thể tìm được một chốn quy túc tốt. Không biết vì sao tỷ tỷ còn lưu luyến cái tên tâm thần Lâm Vân đó. Nhớ tới lần trước ở Tiền Quỹ, trông thấy hắn giấy trắng rơi lả tả trong túi tiền của hắn, trong nội tâm nàng càng thay tỷ tỷ cảm thấy khổ sở.

Gả cho một người chồng điên như vậy. Mà điên thì còn đỡ, hết lần này tới lần khác lại thích sĩ diện. Nhưng tỷ tỷ vì sao vẫn yêu mến hắn nhỉ? Chẳng lẽ chị ấy đã nhận mệnh? Mà dù nhận mệnh cũng không nói những câu này a. Nhó tới những lời tỷ tỷ nói còn văng vẳng bên tai:

“Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy. Anh ấy đi, cho dù chị có đi khắp thiên nhai địa giác cũng muốn tìm anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy…”

Thở dài một hơi. Tuy không biết vì sao tỷ tỷ yêu tên điên đó sâu sắc như vậy. Nhưng mình vẫn hy vọng có thể giúp đỡ chị ấy. Anh chàng Tần Thăng kia mình cũng găp qua, không những đẹp trai mà còn nho nhã lễ độ, phong thái nhẹ nhàng. Nghe nói là thiếu gia của một gia tộc ở Yên Kinh. Chỉ có những người tài giỏi như vậy mới có thể xứng với tỷ tỷ.

- Vũ Đình, cậu làm sao vậy?

Phương Đình thấy Hàn Vũ Đình một mực sững sờ, chỉ trả lời ừ, à với những câu của mình, không khỏi kỳ quái hỏi.

Nói thật, Phương Đình yêu mến Hàn Vũ Đình là từ trong sâu trong nội tâm. Loại cảm giác này khiến y không có cách nào tự kiềm chế. Sự thầm mến đó đã kéo dài bốn năm. Tuy Hàn Vũ Đình là hoa hậu của trường, nhưng Phương Đình cho rằng mình thích nàng không phải vì nàng là hoa hậu trường học, mà vì y cảm thấy nàng có một loại thoát tục khó nói lên lời. Một nụ cười, một tiếng giận dữ của nàng cũng làm cho tinh thần của mình rung động.

- A, mình…

Hàn Vũ Đình lúc này mới nhớ tới còn đang ngồi trên thuyền ca nô. Thôi, không nghĩ nữa, đợi trở về thì khuyên tỷ tỷ a.

- Phương Đình, cậu đã tính đi đâu làm việc sau khi tốt nghiệp chưa?

Đây là câu đầu tiên mà Hàn Vũ Đình hỏi về Phương Đình. Nói thật, người theo đuổi nàng rất nhiều, nhưng Hàn Vũ Đình chưa bao giờ để ý qua một ai.

Đôi khi nghĩ tới vận mệnh của tỷ tỷ, lại nghĩ khả năng trở thành đối tượng giao dịch của gia tộc, còn không bằng mình chủ động đi tìm một người. Phụ thân của Phương Đình là một giám đốc của một xí nghiệp không nhỏ. Đương nhiên Hàn Vũ Đình không để chút tài sản đó vào trong mắt. Mà là Phương Đình tuy là kẻ có tiền, nhưng làm người rất khiêm tốn, lại biết tiết kiệm. Đối xử với mình cũng rất là ân cần.

- Mình…

Phương Đình bị kích động. Y thích Hàn Vũ Đình đã bốn năm rồi, cũng đi chơi với nàng không ít nơi, nhưng đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình chủ động nói chuyện với mình. Chẳng lẽ đây là một tín hiệu của nàng.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 189. Chương 160 (2): Kinh Hồn Ở Amazon

Mắt thấy buổi du lịch đã gần qua một ngày.

Tuy Phương Đình và Ngụy Trung Phát rất muốn ở cùng với hai nàng lâu thêm một chút. Đặc biệt là Phương Đình, y cảm giác hôm nay thu hoạch còn nhiều hơn bốn năm qua rất nhiều. Nhưng phần lớn mọi người đã quay trở về, hơn nữa người cho thuê ca nô cũng phải đi về. Nên đành bất đắc dĩ đồng ý.

“Rầm rầm” vài tiếng nổ vang lên. Ca nô của mấy người Hàn Vũ Đình còn chưa ngoặt, thì một cái thuyền cách không xa đó đột nhiên nổi lên từng đợt sóng lớn. Mà thuyền ca nô thị bị sóng nước đẩy lung lay. Người điều khiển ca nô ngay lập tức phản ứng, cố gắng điều khiển ca nô chạy về phía bờ. Nhưng trong nháy mắt, một bóng đen vụt qua, trên mặt nước nổi lên từng đợt sóng. Mới chưa tới một phút, sóng lớn lại đánh về phái một con thuyền ca nô khác.

- Không tốt.

Mấy người Hàn Vũ Đình cũng biết sự tình không ổn, không biết là gặp phải con gì. Người điều khiển ca nô cũng khẩn trương điều khiển ca nô chạy nhanh về phía bờ. Nhưng tốc độ của bọt nước kia nhanh hơn ca nô nhiều lắm. Ca nô còn chưa chạy tới bờ, sóng lớn đã quật đổ ba chiếc ca nô, rồi nhanh chóng lao tới thuyền ca nô của Hàn Vũ Đình, tốc độ nhanh như điện.

Một tiếng Oanh vang lên, Hàn Vũ Đình và bạn học bị đẩy văng ra ca nô. Mà ca nô đã sắp tới gần bờ, mấy người bị lực lượng cực lớn đẩy lên, Hàn Vũ Đình may mắn ngã vào trong bờ cỏ của bờ sông. Ý thức cầu sinh của Hàn Vũ Đình khiến nàng bất chấp nhìn lại đằng sau, mà lập tức bò lên bờ, chạy về phía khu rừng.

Một mực chạy hơn 10 phút, Hàn Vũ Đình mới dám dừng lại nhìn mấy bạn học của mình. Nhưng nàng không thấy một ai, trong lòng liền khẩn trương và sợ hãi. Nàng cẩn thận quay trở về, muốn xem các bạn học khác thế nào rồi.

Nhưng đi vài bước lại nge thấy thanh âm Ầm Ầm truyền tới, liền không dám dừng lại, xoay người tiếp tục chạy vào trong. Mãi đến khi không còn chạy được nữa, mới hổn hển dừng lại. Nhìn bốn phía xung quanh thì phát hiện mình đang ở trong một khu rừng rậm. Sắc trời tối đen. hơ hồ chỉ có thể nhìn thấy vài tia ánh sát lọt qua khe lá. Hàn Vũ Đình sợ tới mức phát run. Cũng không dám dừng lại trong này, quay đầu muốn chạy về.

Nhưng đi loanh quanh năm sáu giờ, đừng nói là bờ sông, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có. Hàn Vũ Đình vừa đói vừa mệt, tới một gốc cây nho nhỏ ngồi xuống. Nước mắt rốt cuộc không kiềm chế nổi, nhưng không dám khóc thành tiếng. Ban đêm của rừng rậm Amazon rất là khủng bố. Đủ loại âm thanh kỳ quái vang lên, khiến nàng sợ tới mức sởn cả gai ốc. Mở mắt thật to nhìn chằm chằm về phía trước, không dám đi lại trong rừng rậm nữa. Thực không biết mấy giờ trước vì sao lại có can đảm đi lại như vậy.

Đây là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình cảm thấy ban đêm có thể dài dằng dặc như thế. Tuy rất mệt, nhưng không có chút buồn ngủ nào. Con mắt vẫn mở to. Mãi cho tới khi một tia sáng chiếu tới, Hàn Vũ Đình mới dám đi ra khỏi hốc cây.

Do quá đói, chỉ đành đào một ít rễ cỏ rồi miễn cường nuốt xuống, tiếp tục tìm đường ra. Lại một ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình một bên tìm, một bên khóc lóc, nhưng vẫn không tìm thấy gì cả. Hiện tại hối hận vì tới này thì đã chậm. Còn không biết mấy bạn học của nàng còn ở đó hay không.

Hai ngày đi trong rừng, Hàn Vũ Đình cuối cùng mới biết sự nguy hiểm của rừng rậm, biết mình còn chưa đi vào khu rừng nguyên sinh. Nếu mình ở chỗ này có thể gặp người dân bản xứ thì có thể sống sót. Nhưng mấu chốt là mình không biết bọn họ ở chỗ nào. Vạn nhất mình bị lạc vào rừng rậm nguyên sinh, vậy cho dù có trăm cái mạng cũng không thể thoát chết. Thậm chí nghe nói trong rừng rậm Amazon còn tồn tại một vài bộ tộc ăn thịt người. Nhỡ đâu mình gặp không phải người Anh-điêng mà là tộc ăn thịt người thì làm sao bây giờ?

Hiện tại trên người của nàng chỉ còn mỗi một túi giấy ăn. Điện thoai và các các thứ đều để hết trong balo chỗ cái thuyền rồi. Nghĩ tới cái bóng khủng bố trong sông kia, Hàn Vũ Đình càng thêm run rẩy, cố gắng không suy nghĩ tới hoàn cảnh lúc đó. Nhưng thủy chung không thể khống chế nổi.

Hai ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình đã mấy lần gặp phải tử thần, nhưng còn chưa thấy một bóng người nào. Qua hai ngày này, nàng cũng có chút kinh nghiệm đi trong rừng.

Đi đường tận lực đi ở những chỗ trống trải, bởi vì ở các chỗ hẹp hòi hay có rắn độc. Đoạn đường này nàng đã gặp không biết bao nhiêu rắn độc. Bị một lần rắn cắn, không biết là loại độc gì, khiến làn da nổi lên những vết lốm đốm. Còn về thức ăn ngược lại cũng có, như quả dại gì đó, không cần phải ăn rễ cây. Về phần quả dại có độc hay không, nàng không quan tâm, miễn là không chết đói là được.

Nàng đã từng đọc một bài báo, nói rằng có một cô gái bị lạc vào rừng rậm Amazon, dựa vào việc bắt cá Piranha (Cá ăn thịt) ở khe nước để ăn, và sống sót được qua hai tuần. Nhưng Hàn Vũ Đình không dám bắt những con cá này. Hai ngày trôi qua, Hàn Vũ Đình bắt đầu tuyệt vọng. Nàng biết nếu một tuần lễ nữa mà mình không tìm được đường ra ngoài, mình sẽ chắc chắn sẽ chết ở đây.

Hôm nay là ngày thứ tư, lại một đêm trong rừng. Mỗi lúc tới ban đêm là Hàn Vũ Đình sợ hãi nhất. Đến đêm nàng thường chọn một chỗ trốn kín đạo, rồi thức cả đêm, không dám phát ra âm thanh gì.

Nhưng bây giờ nàng đã suy yếu không chịu nổi. Mỗi ngày chỉ ăn cỏ dại và quả dại, làm cho nàng rất đói bụng.

Thậm chí, tìm được những quải dại để mà ăn cũng phải dựa vào may mắn, không phải ngày nào cũng có. Những lúc không kiếm được quả dại, nàng phải lấy cỏ dại ăn đỡ đói. Nhưng ăn xong lại cảm thấy bụng khó chịu, chỉ muốn cứ như vậy nằm xuống, không muốn cử động nữa. Nàng cũng biết nếu làm như vậy, nàng cách tử vong càng nhanh. Một cảm giác cô đơn và sợ hãi bao phủ toàn bộ tâm trí của Hàn Vũ Đình. Nàng biết chỉ cần mình bị một chút cảm lạnh hay sốt là nàng sẽ không thể đi được nữa.

Tuy rất sốt ruột tìm đường ra, nhưng nàng không biết nên xác định phương hướng như thế nào. Sắc trời còn chưa tối, Hàn Vũ Đình lần nữa đi tìm địa phương để trốn. Cuối cùng thì tìm được một cái thạch động trước khi trời tối. Tuy không biết cái động này từ đâu mà có, nhưng Hàn Vũ Đình không nghĩ nhiều như vậy liền trốn vào trong. Nàng suy nghĩ, đêm hôm đó mình chạy ra ngoài lâu như vậy, còn sống là nhờ may mắn. Chỗ này có dấu hiệu của con người mà còn nguy hiểm như vậy. Một khi mình đi vào chỗ rừng nguyên sinh, vậy thì mình thực sự xong đời. Hiện tại tóc tai của Hàn Vũ Đình đã bù xù, y phục thì bị rách tơi tả. Hàn Vũ Đình vừa mới cuộn người vào trong thạch động thì bị một con gì đó cắn vào chân.

Hàn Vũ Đình lập tức hồn phi phách tán, ở chỗ này bị cắn chắc chắn không phải là chuyện tốt. Không phải rắn thì cũn g là con gì đó nguy hiểm. Một cái bóng đen từ trong động chui ra, thoáng cái lẩn vào trong bụi cỏ, không thấy tung tích. Là một rắn có hình dạng kỳ quái.

“Xong rồi”

Nước mắt của Hàn Vũ Đình lại lần nữa rơi. Thật không ngờ mình cố gắng vài ngày, cuối cùng vẫn phải chết vì rắn độc.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 190. Chương 161: Anh Rể

Lâm Vân đáp máy bay hạ cánh xuống thành phố Manaus của Brazil, rồi ở đó mua một ba lô các thứ đồ dùng thiết yếu rồi đeo lên lưng. Đến đêm thì đi theo tuyến đường mà giáo sư Trâu Tiền đã vẽ ra trên bàn đồ. Tuy bản đồ của giáo sư Trâu Tiền vẽ cũng không chi tiết lắm nhưng Lâm Vân vẫn có thể theo đó nhận ra phương hướng.

Linh khí ở rừng rậm xung quanh sông Amazon tuy không kém, nhưng còn xa mới đủ cho việc tu luyện của Lâm Vân. Mà gần sông Amazon có nhiều du khách lui tới, nên không thấy nhiều những động thực vật quý hiếm. Lâm Vân biết nơi này chưa phải là rừng rậm nguyên sinh chính thức, nên cũng không sốt ruột. Linh thạch đâu dễ tìm như vậy.

Một đêm trôi qua, Lâm Vân đã đi tới một chân núi cách điểm xuất phát gần 400km. Lâm Vân tin tưởng, chỉ cần mình đi bộ nửa năm là có thể tới được núi Misimi. Tốt nhất là không cần phải tới núi Misimi đã kiếm được thứ mình muốn.

Buổi sáng, Lâm Vân dừng chân chỗ đó tu luyện tới buổi chiều thì lại tiếp tục đi. Hắn cảm thấy buổi trưa với buổi tối mới là thời gian tìm kiếm linh mạch tốt nhất. Bởi vì lúc đó không khí ít bị loãng, linh khí từ linh mạch dễ truyền ra ngoài. Căn cứ vào kinh nghiệm, chỉ có những nơi có linh mạch tốt mới có thể có linh thạch.

Lâm Vân cũng nghe nói cá Piranha trong sông Amazon rất lợi hại, nhưng hiện tại mình đang ở trong rừng. Trong này cũng có vài con suối nhỏ, nhưng cá Piranha rất ít, không có thành đàn, nên Lâm Vân không lo ngại bọn chúng.

Chiều ngày hôm sau, có một cơn mưa khá lớn khiến khu rừng càng trở nên mờ mờ ảo ảo. Lâm Vân muốn tìm một chỗ tránh mưa. Tuy cơn mưa này không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng hắn không muốn cả người ướt đẫm. Trong bọc có cái lều trại đã mua từ trước, nhưng Lâm Vân không muốn vì tránh mưa mà phiền toái như vậy

Tìm mãi không thấy chỗ nào có thể tránh mưa, Lâm Vân chỉ đành phải tăng tốc độ, hy vọng sẽ tìm được chỗ trú mưa nhanh hơn. Do chỗ này hoang vắng không có người, nên Lâm Vân không cố kỵ bộc lộ năng lực của mình.

Một mùi tanh theo gió phả vào sau lưng của Lâm Vân. Tuy không biết là cái gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt. Lâm Vân xoay người, không cần nhìn đã tung liên hoàn cước. Bóng chân lập tức cùng nước mưa bắn ra tung tóe.

Là một con rắn lớn, Lâm Vân đá trúng vào đầu nó. Do là Lâm Vân vội vàng xoay người, bay lên đá nên chỉ có thể đá văng con rắn sang một bên, mà không tạo thương tổn gì cho nó. Lúc này, Lâm Vân đã đáp xuống mặt đất, cẩn thận nhìn con rắn kia, rõ ràng là một con rắn dài gần 3m.

Lâm Vân đề phòng nhìn con rắn phát ra tiếng như loa kêu kia. Tuy hắn không để ý tới một con rắn như vậy, nhưng nếu để nó cuốn mình lại cũng là phiền phức. Huống chi, Lâm Vân rất không thích cảm giác bị loại vật cuốn. Lo lắng thì không lo lắng, chỉ là ghét cái cảm giác đó mà thôi.

Lâm Vân nghĩ tới, loại rắn này chắc là con trăn rừng, là một loại rắn lớn của Nam Mỹ. Trước khi đến Amazon, Lâm Vân đã xem qua vài tư liệu, nói rằng trăn là môt loại khá nguy hiểm. Mà một con trăn dài gần 3m thì càng nguy hiểm.

Con trăn một khi đã đến độ dài này thì lực lượng của nó vô cùng lớn. Nhưng nó chỉ nguy hiểm với người bình thường, chứ với Lâm Vân thì không có vấn đề gì cả.

Vốn không muốn giết bừa bãi các động vật, nhưng con trăn này lại vô duyên vô cớ lao tới ám toán mình, bị mình đá một cước còn kêu lên xèo xèo tỏ vẻ ý kiến.

Nhưng phải công nhận bộ dáng khổng lồ của nó thực sự đánh sâu vào giác quan của người bình thường khi nhìn thấy nó.

Lâm Vân nghĩ, có khả năng là con rắn này đang cuốn người lại, rúc vào ao đầm, mà mình thì không chú ý, tưởng nó là hòn đá nên đá nó một cước.Nếu là như vậy cũng là mình gây sự trước. Lâm Vân đang đinh xoay người rời đi thì con trăn khổng lồ kia lại há miệng lao tới, còn cái đuôi thì vung về phía Lâm Vân.

Thấy con trăn này vẫn vô lễ như vậy, Lâm Vân sao có thể nhường được nữa. Lại nhảy lên, giơ chân liên tục đá hai cước. Hai cước này nhanh đến nỗi nhìn như là một cước. Cước thứ nhất đá trúng vào đầu của con trăn, con trăn còn chưa kịp hôn mê, cước thứ hai đã đá văng con trăn tới phía bụi cỏ xa xa.

Lúc này trời đã đổ mưa to, Lâm Vân chẳng muốn quan tâm sống chết của con trăn kia, liền tới một chỗ sạch sẽ lấy ít đồ ăn ra ăn.

Hàn Vũ Đình bị rắn cắn, nhịn không được chảy nước mắt vì sợ hãi.

Nàng biết mình sắp chết, chết trong một khu rừng hoang vắng của Amazon. Cảm giác cô đơn và cảm giác đói do mấy ngày không ăn no liên tục dày vò nàng.

Nàng rất muốn trước khi chết được ăn no, trước khi chết có người để trò chuyện. Nhưng cả đêm trôi đi, Hàn Vũ Đình phát hiện mình còn chưa chết. Trong nội tâm vui vẻ, chẳng lẽ còn rắn kia không phải là rắn độc? Nhưng trong chớp mắt, nàng lại biết vận khí của mình không có tốt như vậy. Mặc dù còn chưa chết, nhưng cả người đều mềm yếu vô lực, hai mí mắt không ngừng chạm vào nhau, chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Hàn Vũ Đình đã tuyệt vọng, biết mình không thể thoát được vận mệnh này.

Nàng chui ra cái động rắn, nàng không muốn chết ở chỗ này. Muốn chết cũng nên tìm một chỗ sạch sẽ để mà chết. Chỉ là mới bò được hơn ba mét thì không thể bò thêm được nữa. Đột nhiên nàng cảm thấy hối hận vì việc mình làm đối với tỷ tỷ.

Cho dù tỷ tỷ có chọn lựa sai, nhưng đó là chọn lựa của chị ấy, vì sao mình lại muốn can thiệp? Chẳng lẽ mình chiếu cố chị ấy lại là đúng sao? Thực xin lỗi, tỷ tỷ, nếu cho em một cơ hội nữa, em tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy.

Hàn Vũ Đình ngẩng đầu, lại thấy một một cái bóng màu đen giống như một con gấu đang nhìn mình chằm chằm. Da đầu của Hàn Vũ Đình run lên, trong lòng nói, thật không ngờ, sắp chết còn bị con gấu này ăn thịt.

Gấu đen từ từ đi về hướng Hàn Vũ Đình, trong mắt mang theo vẻ hiếu kỳ. Hàn Vũ Đình không nhịn được sợ hãi, vịn lấy một thân cây bên cạnh, chậm rãi đứng lên, muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng con gấu đen lại nhìn chằm chằm về phia sau lưng của Hàn Vũ Đình một vài giây, rồi đột nhiên xoay người rời đi. Hàn Vũ Đình không nhịn được nữa, ngã về phía sau.

Lúc ngã xuống, Hàn Vũ Đình không cảm thấy mình bị ngã xuống mặt đất mà hình như là có ai vịn lấy nàng. Một cảm giác yên lặng tràn ngập trong lòng Hàn Vũ Đình. Nàng giãy dụa mở to con mắt quay đầu lại nhìn, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu dung:

- Lâm Vân…Anh rể…

Nói được bốn chữ thì không kiên trì nổi, hôn mê bất tỉnh.

Lâm Vân ôm Hàn Vũ Đình, trong nội tâm rất là kinh ngạc. Vì sao cô nàng này lại xuất hiện ở một chỗ như vậy? Nhưng nhìn tình trạng của Hàn Vũ Đình, có vẻ không tốt, tùy thời có thể chết vì kiệt sức. Mặc dù hắn không có hảo cảm gì với cô nàng này, nhưng dù sao cô ta cũng là em gái của Hàn Vũ Tích. Còn một tiếng gọi anh rể cuối cùng kia, đã làm dao động nơi yếu ớt nhất trong lòng của Lâm Vân.

Hái vài lá thảo dược, dập nát lấy nước rồi cho Hàn Vũ Đình uống. Lại vận chuyển lực lượng Tinh Vân bức độc trong cơ thể của nàng ra. Nhưng khiến Lâm Vân kỳ quái chính là, không biết Hàn Vũ Đình bị con gì đó cắn, lực lượng Tinh Vân của mình rõ ràng không bức được toàn bộ số độc trong người của nàng. Vẫn có một chút độc gì đó lưu lại trong cơ thể. Lâm Vân biết có lẽ là do tu vị của hắn quả thấp, và chất độc mà Hàn Vũ Đình trúng là chất độc mình không biết.

Thấy Hàn Vũ Đình đã ổn định lại, còn ngủ rất say. Nhìn các vết thương chi chít trên tay và chân, có thể thấy cô nàng Hàn Vũ Đình này chịu không ít đau khổ. Lâm Vân nâng bàn chân của Hàn Vũ Đình lên, nhìn cẩn thận. Quả nhiên có một dấu răng trên đó. Hẳn là một vết rắn cắn. Lâm Vân dùng dao rạch miệng vết thương, đợi cho máu đen chảy hết, thì lấy một ít thảo dược đắp lên.

Chỗ này là một chỗ chân núi, còn có một khe suối nhỏ, nhưng không có chỗ trống nào để đặt Hàn Vũ Đình nằm. Lâm Vân đành phải ôm Hàn Vũ Đình vào trong ngực, ngồi lên tảng đá nghĩ biện pháp. Đồng thời vận chuyển lực lượng Tinh Vân để làm khô quần áo của nàng.

Không ngờ độc trong người của Hàn Vũ Đình,mình cũng không thể bức ra được, không biết là chất độc gì. Chỉ có thể dùng lực lượng Tinh Vân tạm thời ngăn chặn chất độc ở một chỗ, miễn cho nó lây lan.

Có thể tưởng tượng, cho dù đưa Hàn Vũ Đình tới bệnh viện cũng không an toàn bằng ở chỗ mình. Nếu chất độc mà mình còn không giải trừ được, thì cho dù đưa tới bệnh viện cũng không có tác dụng.

Nhưng mình còn có việc lớn phải làm, cô gái này nên làm sao bây giờ? Mà vô luận thế nào, mình cũng không thể bỏ mặc Hàn Vũ Đình ở lại chỗ này mà rời đi. Hay là mang cô ta tới bệnh viện, sống hay chết thì tùy vào vân mệnh của cô ta. Lâm Vân thở dài, ôm Hàn Vũ Đình, muốn đưa nàng đi ra ngoài trước.

Nhưng lại nghĩ, đưa Hàn Vũ Đình tới bệnh viện, lúc quay lại cũng phải mất một tuần, thật là lãng phí thời gian vô ích.

- Lâm Vân, cảm ơn anh đã cứu tôi…Tôi…

Hàn Vũ Đình ngủ một giấc, đã tỉnh lại. Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình đã tỉnh, vội nói:

- Cô tỉnh rồi a, để tôi thả cô xuống trước

Đột nhiên, hắn rất muốn Hàn Vũ Đình gọi mình là anh rể như lúc trước.

- Ừ, đã làm phiền anh, Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích mặt đỏ lên. Tuy trong đầu có vô số nghi vấn, nhưng vẫn là để từ từ hỏi.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 191. Chương 162: Trong Rừng

## 192. Chương 163 (1): Chân Tướng

Ba ngày sau, khuôn mặt vốn trắng bệch của Hàn Vũ Đình đã có chút huyết sắc. Bởi vì một mực nằm trong ngực của Lâm Vân, nên sinh hoạt hàng ngày của nàng đều do Lâm Vân chăm sóc. Hàn Vũ Đình dần dần không còn câu nệ như lúc đầu. Thậm chí còn hoài nghi, phải chăng Lâm Vân đã khỏi bệnh rồi? Bởi vì mấy ngày qua, đã gặp vô số nguy hiểm, nhưng Lâm Vân vẫn thong dong vượt qua. Còn có một lần gặp phải một con trăn lớn, nhưng nó vừa nhìn thấy Lâm Vân liền xoay người bỏ chạy.

Lúc ấy nàng còn sợ hãi cực kỳ. Thấy con trăn bỏ đi nàng mới dám hỏi Lâm Vân. Thì được Lâm Vân trả lời, nó là bại tướng trước của hắn. Chỉ là khi mình hỏi hắn vì sao lại có mặt ở đây, hắn đều tránh né trả lời. Hơn nữa, hắn rất ít nói chuyện với mình. Cho dù lúc giúp mình đi vệ sinh, hắn cũng không có động tác dư thừa nào. Cho nên Hàn Vũ Đình càng ngày càng cảm kích Lâm Vân. Đột nhiên, nàng có cảm giác, những việc mình làm với hắn trước đây là không đúng. Trước đây nàng toàn gọi hắn là Lâm Vân, còn sau lưng gọi hắn là kẻ điên. Mà lúc đầu gọi hắn là anh rể cũng vì sợ hắn bỏ lại mình ở đây. Nhưng hiện tại, chính người điên trong mắt nàng lại đang giúp đỡ nàng. Đôi khi nàng nghĩ tới, đây có phải là nguyên nhân mà chị của mình yêu mến hắn không? Là nguyên nhân mà chị minh nói sẽ mãi mãi không rời xa hắn? Vì sao mình nằm trong ngực của hắn lại cảm thấy yên bình như vậy? Cảm giác nằm trong ngực hắn thật tốt. Mỗi ngày hắn ôm mình vượt qua núi, qua rừng, nhưng còn chưa bao giờ nghe thấy hắn kêu mệt mỏi? Còn có, mỗi ngày hắn đều cẩn thận tìm tòi khắp nơi. Hắn đang tìm một vật gì đó sao?

- Anh rể, em có thể hỏi anh một việc được không?

Hàn Vũ Đình đang nằm trong ngực của Lâm Vân, thấy Lâm Vân không ngừng tìm tòi cái gì, nhịn không được lên tiếng hỏi.

- Ừ, có vấn đề gì thì em hỏi đi. Có phải là đói bụng? Nếu muốn ăn mì tôm thì để anh thả em xuống rồi nấu một bát cho em ăn.

Lâm Vân đứng lại, nhìn Hàn Vũ Đình trong ngực.

- Không phải, em nghĩ, anh rể ngày nào cũng ôm em, không thấy mệt sao?

Đây không phải là câu hỏi mà Hàn Vũ Đình muốn hỏi, nhưng vẫn không giải thích được đưa ra hỏi.

- Không sao, em cũng không nặng lắm.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình không phải là muốn ăn mì tôm, thì lại vừa đi vừa tìm. Nếu không phải còn có một cái ba lô trên lưng, hắn đã cõng Hàn Vũ Đình lên lưng rồi. Tuy nhiên, vừa rồi nghe Hàn Vũ Đình gọi mình là anh rể có vẻ tự nhiên hơn lúc đầu. Hắn không biết tâm tình của Hàn Vũ Đình đang biến hóa, nhưng mỗi lần nàng ta gọi hắn là anh rể, trong lòng hắn không kìm nổi rung động. Thậm chị cho rằng, cho dù vất vả chiếu cố Hàn Vũ Đình hơn nữa, chỉ cần một câu anh rể này là đủ rồi.

- Anh rể, anh yêu chị của em sao?

Hàn Vũ Đình hỏi câu này, khiến Lâm Vân phải đứng sững lại. Mình yêu Hàn Vũ Tích sao?

Hàn Vũ Đình cảm thấy rõ ràng tâm tình kích động của Lâm Vân. Tuy Lâm Vân không trả lời, nhưng nàng đã biết đáp án.

Lâm Vân trầm mặc một lát, rồi tiếp tục tìm kiếm những nơi có khả năng xuất hiện linh mạch., cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Vũ Đình. Vì hắn thấy không cần thiết, yêu mến thì thế nào? Một cái tát của Hàn Vũ Tích vẫn ở trước mắt hắn. Khi hắn nhặt lên Tưởng Niệm, một ti nhớ nhung đã sớm biến mất không thấy. Hắn đã không còn yêu và ghét. Những vật kia hắn đã cất sâu vào trong trái tim rồi, hắn không muốn lấy ra. Lúc tạo thành Tinh Hồn, hắn còn hối hận qua vì để lại bức thư kia.Không biết, nếu lúc đó Tinh Hồn đã hình thành, mình có về lấy lại bức thư và bộ nội y ‘Hoa Sơn Trà’ kia không? Lâm Vân không dám khẳng định.

Nhưng Lâm Vân biết, ba năm sau, một khi mình kết thành một sao, mình sẽ trở lại Phần Giang, thanh toán nợ nần. Sau đó thì mới đi tới bệnh viện kia.

Vô luận lá thư kia có được Cam Dao gửi đi hay không, vô luận là Hàn Vũ Tích đã biết hay không, vô luận là nàng có tới hay không, có lẽ, đã không còn trọng yếu với hắn rồi. Hắn biết, Hàn Vũ Tích sẽ không tới. Khi đó hắn có thể vô thân vô quải tới một chỗ yên tĩnh tu luyện.

Tuy Lâm Vân không trả lời Hàn Vũ Đình, nhưng Hàn Vũ Đình cũng không trách hắn, có lẽ tâm tư của Lâm Vân nàng sớm đã biết rồi. Mỗi lần khi mình gọi anh ấy là anh rể, thần sắc trong mắt anh ấy đã bán rẻ anh ấy rồi.

Mặc dù biết Lâm Vân là người điên, nhưng hiện tại Hàn Vũ Đình cũng không coi hắn là kẻ điên, đừng nói là điên, nàng tin rằng không có bất kỳ một người bình thường nào ở nơi này có thể làm tốt hơn Lâm Vân.

Ở cùng với hắn, dường như không có bất kỳ nguy hiểm gì. Ở trong rừng mưa nhiệt đới nguyên thủy hoang vu không bóng người này, Lâm Vân dường như là vạn năng. Bất luận là rắn độc gấu đen hay là mèo hoang, khỉ thành bầy. Nếu những thứ này một mình Hàn Vũ Đình gặp phải, thì không biết như thế nào mới tốt, nhưng trước mặt Lâm Vân gần như đã trở thành vật nuôi trong nhà vậy.

Hàn Vũ Đình may mắn vì trước khi tiến vào rừng rậm nguyên thủy đã gặp được Lâm Vân, nếu không vô số những ao đầm này đã lấy mạng của nàng đi rồi. Có lúc nhìn xuống mặt đất là một lớp lá vàng khô, nhưng bước chân lên lại là ao đầm vô tận. Mặc dù vậy lần nào Lâm Vân cũng vượt qua được, cho dù thỉnh thoảng không chú ý đạp lên, cũng có thể lập tức ôm lấy mình và nhảy lên rất xa.

Không biết Lâm Vân tại sao có được loại bản lĩnh này, nhưng Hàn Vũ Đình mơ hồ hiểu được trên người Lâm Vân có bí mật. Nhưng Lâm Vân trước nay chưa từng nói mình muốn đi đến nơi nào, cũng không biết hắn thông qua phương pháp gì để phân biệt phương hướng.

Những thứ này vẫn không tính là gì, càng khó có được đó là tuy mình đi cùng Lâm Vân trong rừng rậm, nhưng từ sau khi gặp Lâm Vân, thì chưa từng cảm giác thấy rằng mình đang đi dã ngoại. Mỗi buổi tối Lâm Vân đều tìm một nơi sạch sẽ, trải thảm lông. Không biết hắn dùng bằng phương pháp gì, nhưng ngay cả một con kiến cũng không thấy bò vào.

Hàn Vũ Đình trước khi đến cũng đã tìm hiểu tình hình của khu rừng Amazon, ở đây có vô số các loại như kiến, rắn độc, nhện, dơi, thậm chí chỉ cần bị một con kiến cắn thôi cũng có thể cướp đi sinh mạng của bạn. Nhưng mình đã ngủ mấy đêm rồi đều không có nhìn thấy những thứ như vậy.

Hơn nữa hàng ngày mình đều có thể được ăn đồ ăn nóng, thậm chí còn có thể uống một ít nước hoa quả. Nàng đã không chỉ còn là khâm phục bản lĩnh của Lâm Vân nữa, mà sùng bái một cách sâu sắc. Hàn Vũ Đình tin rằng không có bất kỳ ai có được những ngày thích ý giống như nàng ở trong rừng rậm cả. Ở đây có rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với Hàn Vũ Đình mà nói nó chẳng khác gì cái sân sau nhà mình cả, có lẽ đối với Lâm Vân là như vậy.

Nhưng Lâm Vân lại rất ít lời với nàng, mỗi lần đều là do nàng chủ động tìm đề tài để nói chuyện với hắn. Hắn ngoài việc chăm sóc mình ra, chính là luôn không ngừng tìm kiếm thứ gì đó.

Ở đây mưa thực sự không ít, khi sắc trời còn chưa tối, thì trời lại đổ mưa rồi. Lâm Vân sớm đã tìm được một chỗ tốt, dựng một cái lều, sau khi sắp xếp xong cho Hàn Vũ Đình, thì lấy ra hai gói mì tôm, Hàn Vũ Đình ăn khô một nửa gói, phần còn lại hắn ăn. Nói với Hàn Vũ Đình đi ngủ sớm còn hắn thì đi ra ngoài, hắn muốn xem phương vị hiện tại, ngày mai nên đi về phía nào.

- Anh rể…

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân vẫn như mấy ngày trước, cứ thu xếp cho nàng ổn thỏa thì lại đi ra ngoài, cho đến tận sáng sớm hôm sau mới quay trở về. Nhưng bất kể khi nào mình gọi, anh ấy đều có thể nghe thấy, và lập tức quay trở lại. Tuy không biết hắn ngủ ở đâu, nhưng Hàn Vũ Đình cũng biết hắn luôn bên cạnh nàng.

- Sao thế?

Lâm Vân quay đầu có chút nghi vấn nhìn Hàn Vũ Đình, tự nhủ nhiệm vụ đi vệ sinh hôm nay đã hoàn thành, bây giờ còn có chuyện gì chứ? Tuy ban đầu dẫn theo Hàn Vũ Đình có chút không quen, nhưng mấy ngày qua đi cũng không thấy có quá nhiều vướng víu, chỉ có điều mỗi ngày hơi lãng phí một chút thời gian của mình mà thôi.

- Anh rể có thể vào đây không? Buổi tối một mình em luôn cảm thấy sợ.

Hàn Vũ Đình thấy sợ là thật, nhưng đây không phải là điều chủ yếu nhất. Nàng biết hàng ngày Lâm Vân đều canh bên cạnh lều. Tuy không biết Lâm Vân làm sao mà buổi tối có thể không ngủ, nhưng vẫn muốn Lâm Vân cùng vào ngủ cùng.

Lâm Vân sững sờ, thầm nghĩ mấy ngày nay nàng không sợ, tại sao tối nay lại sợ chứ? Tuy nhiên đảo mắt liền hiểu ra, Hàn Vũ Đình sợ hôm nay ngoài trời mưa, buổi tối mình sẽ không có chỗ ngủ.

Tuy nhiên cũng đúng, đêm nay trời mưa thực sự không tiện để tu luyện. Bình thường đều nghỉ ngơi luôn trong quá trình tu luyện, đương nhiên sẽ không thấy gì là mệt mỏi. Hôm nay không thể tu luyện, cứ ở trong này đi, mình đỡ phải đi tìm chỗ.

- Được thôi.

Lâm Vân cũng quay lại tiếp tục ngồi bên cạnh Hàn Vũ Đình, đang định hỏi Hàn Vũ Đình mấy ngày nay cảm thấy thế nào, nếu độc tố vẫn còn lan ra, thì hắn sẽ tiếp tục vận lực lượng Tinh Vân giúp nàng ngăn lại.

Nhưng Lâm Vân chưa kịp nói gì, thì Hàn Vũ Đình đã nói trước:

- Anh rể, anh đỡ em dậy một chút.

Lâm Vân tiến lên nhanh chóng đỡ Hàn Vũ Đình dậy,

- Có phải muốn đi vệ sinh không, đợi lát nhé, anh tới giúp em.

Nói rồi ôm Hàn Vũ Đình lên.

- Không phải, em muốn ngồi một lát.

Hàn Vũ Đình vội vàng nói. Tuy bây giờ việc đi vệ sinh trước mặt Lâm Vân vẫn còn thẹn thùng, nhưng so với hôm đó cũng đỡ hơn nhiều rồi.

- Ừ.

Lâm Vân nghe xong lời Hàn Vũ Đình nói, tới ngồi bên cạnh và đỡ nàng dậy. Hàn Vũ Đình rất là tự nhiên tựa vào vai Lâm Vân, Lâm Vân cũng không để ý, vì vốn nàng luôn được hắn bế rồi mà.

PS: Điểm sắp hết r`, hy vọng mọi người chung tay ủng hộ để truyện ra đều.

Mình đã lấy sát với bên nguồn r`, vì muốn trữ lại, nên nếu ko có nguồn tài trợ nào thì mình sẽ post ngày 2ch

Mọi người có thể PM YH của mình là: Blood\_devill@yahoo.com :Z

## 193. Chương 164: Jaguar Bị Đập Chết

Lâm Vân lấy lại tinh thần, nhìn Hàn Vũ Đình đã có chút thần sắc khốn đốn, trong lòng tuy rất muốn nghe chuyện trước đây của Vũ Tích, nhưng biết Hàn Vũ Đình sau khi trúng độc cơ thể còn yếu, nói:

- Hôm nay tạm không nói nữa nhé, sau này em kể cho anh nghe cũng được.

- Vâng.

Hàn Vũ Đình quả thực là có chút mệt mỏi rồi, từ sau khi nàng bị rắn cắn, luôn cảm thấy buồn ngủ.

Hàn Vũ Đình không biết mình mở mắt từ khi nào, nhưng khi tỉnh giấc thì phát hiện Lâm Vân không còn ở đó nữa. Bên ngoài mưa đã tạnh, ánh sáng mặt trời nhè nhẹ in trên mái lều, trên thảm lông những tia năng thưa thớt chiếu vào, khiến người ta cảm thấy rất uể oải. Khi đang nghĩ Lâm Vân tối qua có phải cũng ngủ ở đây hay không, thì Lâm Vân đã bước vào, bưng theo một bát mì, bên trên còn bốc hơi nóng.

- Anh rể…

Hàn Vũ Đình bỗng nhiên cảm thấy mình rất có lỗi với Lâm Vân, là nàng muốn chị gái và hắn chia tay, thậm chí nàng còn lấy trộm cả giấy ly hôn của chị gái. Chỉ có điều nàng thật không ngờ người anh rể này của mình, cũng nhớ nhungđối phương như chị gái vậy.

- Sao thế? Anh úp cho em bát mì này, ăn đi rồi hãy nói…

Lâm Vân nói rồi bắt đầu bưng bát mì lên đút cho Hàn VũĐình ăn. Tuy đây không phải là lần đầu tiên như vậy, nhưng nàng luôn biết rõ Lâm Vân tại sao lại đối xử tốt với nàng như vậy, đó là vì chị gái nàng.

Tối hôm qua cùng Lâm Vân trò chuyện, nàng cảm thấy người anh rể điên này không chỉ không ngốc, mà trong lòng cái gì cũng tinh tường. Tình yêu của hắn giành cho Vũ Tích thậm chí một chút cũng không hề ít hơn tình yêu mà cô ấy giành cho hắn, chỉ có điều lâu nay hắn vẫn cất nơi đáy lòng mà thôi. Nàng thậm chí nghĩ đến lúc đó chị gái đánh hắn một cái, vết thương đối với hắn sẽ lớn bao nhiêu, nếu có thể, mình thực sự muốn giúp chị an ủi một chút người anh rể này.

Hàn Vũ Đình ăn mì tôm, bỗng nhiên nước mắt rơi vào trong bát.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình rất là kỳ quái, buổi sáng hôm nay nhìn thế nào cũng thấy nàng khác lạ rồi.

- Anh rể, em xin lỗi anh, anh tại sao còn phải tốt với em như vậy…

Hàn Vũ Đình cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thốt ra những lời mà mình muốn nói. Tuy biết là vì chị gái, nhưng Hàn Vũ Đình vẫn không nhịn được mà nói ra.

Lâm Vân nghe xong lời nói của nàng, không hiểu mà nhìn, tự nhủ tôi cũng không thể vứt cô ở lại đây một mình mà? Đây không phải rõ ràng muốn tánh mạng của cô ư, tôi chỉ là trùng hợp gặp cô mà thôi, nghĩ tới đây hắn nhàn nhạt cười,

- Em không cần để trong lòng, anh cứu em chỉ là nhân tiện thôi, cho dù không phải em, là một người xa lạ anh cũng cứu họ như vậy. Anh không phải là loại người máu lạnhđó, em cũng không cần đau lòng. Anh vẫn lấy việc của anh làm việc chính mà…

- Em…

Hàn Vũ Đình tuy nhiên rất muốn nói ra rằng bản thân nói xin lỗi hắn, là vì chuyện của chị gái. Tuy nhiên khi mình còn ấp anh ấp úng, Lâm Vân đã bưng bát mì đi ra ngoài.

Ăn xong mì, sau khi Lâm Vân giúp Hàn Vũ Đình rửa mặt xong, tiếp tục ôm nàng tìm kiếm vị trí của linh mạch và linh thạch. Hàn Vũ Đình vẫn chỉ một lời không nói tiếp tục nằm trong vòng tay của Lâm Vân. Tối qua Lâm Vân bộc lộ tấm chân tình khiến nàng trong lòng cũng bị kích thích, hiện tại nàng rất thích vòng tay của Lâm Vân, ở đây mang lại cho nàng một cảm giác an toàn, thậm chí rất thoải mái.

Lâm Vân hiện tại cũng muốn sớm ép nọc độc trong người Hàn Vũ Đình ra, tuy ôm nàng đối với mình ảnh hưởng không lớn, nhưng dù sao vẫn rất bất tiện.

Ở đây cây cối tương đối thưa thớt, Lâm Vân cũng cảm giác được đến đây linh khí không tệ, đang muốn cẩn thận xem xét một lượt, thì một hồi tiếng kêu gào truyền đến. Lâm Vân vừa nghe cũng biết là tiếng hổ gầm, mặc dù biết ởđây có hổ, nhưng vẫn chưa gặp qua.

Tiếng gầm này lẽ nào chính tiếng của Jaguar nổi tiếng thếgiới? Lâm Vân mặc dù biết là Jaguar, nhưng cũng không có cử động lập tức rời khỏi ngay hoặc là tiến lên trước xem xét. Hổ mình đã thấy qua quá nhiều rồi, đừng nói là nhìn thấy,đến cả giết cũng giết không ít. Mục đích chính của mình tớiđây là tìm kiếm linh thạch.

Huống hồ tối hôm qua nghe xong lời nói của Hàn VũĐình, tận sâu nơi đáy lòng hắn khát vọng được nhanh chóng trở về gặp Hàn Vũ Tích, thậm chí còn lo lắng Hàn Vũ Tích một mình sinh sống ra sao. Cho nên hắn muốn nhanh chóng tìm kiếm linh thạch, thậm chí hắn còn nghĩ không men theo lộ tuyến để tìm nữa, mà trực tiếp đến núi Misimi.

Hàn Vũ Đình cũng nghe ra đây là tiếng kêu của hổ, nàngđã nhìn thấy qua hổ không biết bao nhiêu lần ở trên ti vi rồi, không ngờ lại có thể có một ngày người lạc vào cảnh giới kỳ lạ nghe được thanh âm gầm rú của hổ hoang dã. Sắc mặt lập tức lại sợ tới mức tái nhợt, mặc dù biết bản lĩnh của Lâm Vân không nhỏ. Nhưng đối diện với hổ, ai có thể nói rõ đượcđiều gì.

Không ngờ thấy Lâm Vân vẫn không nhanh không chậm tìm kiếm vật gì đó của mình, không khỏi sốt ruột, vội vàng nói:

- Anh rể, vừa rồi hẳn là tiếng kêu của hổ đấy, em còn nghe ra nó đang di chuyển về phía này, chúng ta đi nhanh lên đi.

Lâm Vân đối với quan cảm của Hàn Vũ Đình từ tối hôm qua đã có thay đổi rất lớn, lại cùng sống với nhau mấy ngày, loại cảm giác rất không thích đó đã biến mất, thậm chí mỗi lần Hàn Vũ Đình gọi hai tiếng “Anh rể”, luôn có thể chạmđến chỗ mềm yếu nhất trong lòng hắn. Mỗi khi nàng gọi “anh rể”, Lâm Vân đều không muốn đón tâm ý của nàng.

Có lẽ nàng biết Lâm Vân có thể giả bộ không nghe thấy và vẫn làm việc của mình, nhưng, hai chữ anh rể, mỗi lầnđều khiến hắn không nguyện ý cũng không muốn cự tuyệt.

- Được, chúng ta chuyển chỗ khác vậy.

Lâm Vân nói rồi chuẩn bị ôm Hàn Vũ Đình vượt qua nơi có tiếng hổ gầm này.

Tuy nhiên Lâm Vân chưa kịp rời đi, thì trước mắt có một bóng người chạy tới. Lâm Vân đồng tử co rút lại, ở đây không ngờ lại có người sao? Nhìn kỹ một chút thì đó là một người đàn ông ăn mặc rất kỳ quái, lẽ nào là thổ dân người Anh-điêng?

Người này chạy trốn tới trước mặt Lâm Vân cũng ngây ngẩn cả người, gã cũng thật không ngờ ở đây lại có thểtrông thấy hai người. Tuy nhiên đảo mắt trông thấy bao lớn sau lưng Lâm Vân, liền hiểu ra đây cũng là người đến rừng nhiệt đới thám hiểm, nhanh chóng vẫy tay vừa chạy vừa gọi bảo bọn Lâm Vân cũng rời đi.

Tuy nhiên Lâm Vân đã không thể chạy được nữa rồi, một con Jaguar rất lớn đã xông tới.

Con Jaguar này vốn đuổi theo người đàn ông kia, đến đây không ngờ lại nhìn thấy còn hai người nữa, ngược lại đã buông tha không tiếp tục đuổi theo người đàn ông trang phục kỳ quái đó, mà nhìn chằm chằm vào Lâm Vân và Hàn Vũ Đình trong vòng tay của hắn.

Người đàn ông này thấy hai người Lâm Vân đã thoát không nổi nữa, gã chạy ra ngoài khoảng hơn hai chục mét thì dừng lại, tự nhủ hai người này xem như cũng chết trong tay mình. Gã cũng không ngờ đến đây lại có thể gặp phải người, tuy nói có một số nhà thám hiểm, nhưng tỉ lệ này thực sự quá thấp, chỉ có thể nói hai người kia không may mắn mà thôi.

Hàn Vũ Đình đôi mắt đã nhắm lại, mình sắp chết rồi, rõ ràng không có mấy hi vọng như những ngày trước. Tuy trong lòng cũng sợ hãi vô cùng, nhưng so với tâm trạng vô cùng tuyệt vọng mà mấy ngày trước sau khi bị rắn cắn, trong lòng nàng vẫn chỉ là sợ mà thôi.

Con Jaguar cực lớn này, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vân có vài giây đồng hồ, rồi một phát nhảy vọt lên không và lao tới. Lâm Vân đến nhượng cũng lười không thèm nhượng, cũng nhảy lên cao gần hai mét, một cước đá ra.

“G…rừ” một tiếng thảm vang lên, con Jaguar cực lớn này không ngờ đã bị Lâm Vân một cước đá văng ngược trở lại. “Rầm” một tiếng đập mình vào thân cây, ngã vật dưới đất, rất lâu không bò dậy được. Lâm Vân biết con Jaguar này chỉbị trọng thương, sẽ không chết, lại đi lên trước mấy bước, nhấc chân trái lên ngắm vào đầu con hổ và đập mạnh liên tiếp mấy cú.

Dùng chân đập chết con hổ lớn dài khoảng hai mét, tuy chỉ là đồ súc sinh, nhưng vô duyên không thù oán lao lên đòi ăn thịt người, đương nhiên Lâm Vân sẽ không khách khí.

Hàn Vũ Đình nghe thấy tiếng động mở trừng mắt, không ngờ nhìn thấy trên mặt đất là con hổ đã chết, ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, lập tức liền biết là do Lâm Vân làm. Tuy không thấy kỳ quái, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh mắt phỏng chừng mình cũng không hiểu, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng:

- Anh…

Lâm Vân cho rằng Hàn Vũ Đình bị hù rồi nên vội vàng nói:

- Không sao rồi, con hổ này đã chết rồi…

Từ xa nhìn thấy Lâm Vân còn ôm một người, không ngờchỉ dùng một chân đã đập chết con Jaguar rồi. Người đàn ông với trang phục cổ quái này há hốc mồm bị dọa đến ngây người, đây là thần chăng? Lẽ nào mình thực sự gặp thần sao?

Lấy lại tinh thần, gã vội vàng chạy đến trước mặt Lâm Vân quỳ một gối xuống mặt đất, sờ sờ chân trái của hắn. Lâm Vân tự nhủ người này đang làm cái trò gì vậy, nhưng nhìn biểu hiện của gã rất là cung kính.

- Anh đứng dậy đi.

Lâm Vân biết gã có thể không hiểu lời mình nói, nhưng lại biết phải làm thế nào để giao lưu với gã.

Cũng may người đàn ông này đã đứng dậy, chắp tay lại một lần nữa cúi người thật sâu với Lâm Vân. Trong miệng phát ra một tràng những từ đơn mà Lâm Vân nghe không hiểu, Lâm Vân cau mày nói:

- Dừng lại, anh nói một câu tôi nghe cũng không hiểu, tôi có việc phải đi rồi, con hổ cho anh đó…

Người đàn ông thấy Lâm Vân muốn đi, càng sốt ruột, không ngờ chỉ vào Hàn Vũ Đình nói một đống những thứhắn nghe không hiểu. Nhưng Lâm Vân có thể nhìn ra một chút từ trên động tác và thần thái lo lắng của gã, hẳn là ý nói Hàn Vũ Đình đã trúng độc.

- Anh biết loại độc này…

Lâm Vân tuy không dám khẳng định, nhưng vẫn ôm một tia hi vọng hỏi.

Gã cũng không hiểu lời nói của Lâm Vân, sốt sắng đến mức vò đầu bứt tai.

Đột nhiên gã lấy một cái gậy gỗ nhỏ vẽ lên trên mặt đất, Lâm Vân nhìn thấy phỏng chừng có ý muốn mình vẽ ra, liền vội vàng lấy giấy và bút đưa cho gã.

Người đàn ông thấy Lâm Vân lấy giấy và bút ra, liền dựng thẳng ngón tay cái lên, rồi dùng giấy và bút Lâm Vân đưa bắt đầu vẽ. Một con rắn với hình thù kỳ quái, Lâm Vân vẫn có thể nhìn ra, sau đó vẽ tiếp ra một cái cây, cuối cùng đến cách đập nát cây đó như thế nào cũng vẽ ra luôn.

Lâm Vân gật gật đầu, mặc dù là một thổ dân, nhưng bức tranh này nhìn cũng không tệ.

Tuy nhiên sau khi vẽ xong, gã lại có chút băn khoăn nhìn Lâm Vân, tiếp tục vẽ một địa đồ đơn giản lên trang giấy, mục đích là chỉ ra một hòn đảo nhỏ, trên đảo lại vẽ ra loại cây mà gã vừa vẽ khi nãy.

Lúc này thì Lâm Vân đã hiểu ra rồi, hẳn là nói trên đảo này có loại thảo dược có thể giải độc tố trong người Hàn VũĐình, Lâm Vân cầm bức tranh lên mỉm cười và gật đầu với người đàn ông.

Người đàn ông đó cũng cười với hắn, đảo mắt lại chỉ lên chung quanh đảo mà không biết là gã vẽ nước hay ao đầm, liên tục khoa tay mua chân. Lâm Vân gật đầu, hiểu ý của gã. Có lẽ ý của gã muốn nói rằng ở đó rất nguy hiểm, bảo mình phải cẩn thận.

## 194. Chương 165: Biến Cố Ở Ao Đầm (p1)

- Anh rể, con rắn cắn em lần trước có hình dáng giống hệt bức tranh này, lúc đấy em có nhìn thấy nó thoáng qua.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân cầm hai bức tranh, vội vàng chỉ vào một bức có hình con rắn.

Trong lòng Lâm Vân thầm than, thiên nhiên thật rộng lớn, điều kỳ diệu đâu đâu cũng có. Chất độc mình không thểgiải được, thì những người thổ dân này lại biết cách giải. Thậm chí còn vẽ bức tranh cho mình.

Lâm Vân chào từ biệt người thổ dân. Hắn không biết bọn họ là người Anh-điêng bản xứ hay là người của bộ tộc nào khác, mà vật hắn tìm, có lẽ chính là Jaguar.

Tuy nhiên, những điều này cũng không phải những điều hắn muốn biết. Hiện tại hắn đã biết loại thảo dược có thể trịliệu cho Hàn Vũ Đình. Lâm Vân vô luận thế nào cũng phải đi thử một lần. Dù sao, nếu như Hàn Vũ Đình có thể đi lạiđược, thì tiến độ tìm kiếm của mình sẽ nhanh hơn nhiều.

Một đường dọc theo hòn đảo tìm kiếm, Lâm Vân đã đi chệch tuyến đường trên bản đồ. Nhưng hắn cũng không lo lắm, bởi vì hắn đã nhớ kỹ tuyến đường đó trong đầu.

Hòn đảo này cũng không phải là gần. May mà bức tranh mà người thổ dân vẽ coi như chính xác. Nhưng dù vậy, đến buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Vân và Hàn Vũ Đình mới tới nơi.

Nhưng vừa đến, Lâm Vân liền trợn tròn mắt. Bốn phía của nơi này là vô tận ao đầm và trũng nước. Mà ở giữa khu vực ao đầm này là một hòn đảo nhỏ. Như vậy, người thổ dân kia nói không sai.

Ở trong rừng nguyên thủy lại có một hòn đảo, tuy không phải đặc biệt khiến người ta kinh ngạc, nhưng Lâm Vân lại cảm thấy hòn đảo này có chút quỷ dị. Bất quá, chính là quỷ dị, Lâm Vân cũng muốn đi vào xem xét một lát. Phải chờ tới khi thăng cấp Tinh Hồn hậu kỳ, không biết muốn chờ bao lâu nữa. Mà nơi này có thảo dược có thể giải độc cho Hàn VũĐình, nên đương nhiên muốn đi.

Tuy đã tìm được vi trí rồi, cũng khẳng định phải đi vào. Nhưng làm thế nào để đi tới lại là một vấn đề khá lớn. Xung quanh hòn đảo nhỏ kia đều là ao đầm, và những vũng nước khá kỳ lạ. Vậy làm thế nào để đi tới đó bây giờ?

Chắc nên dùng bè tre hoặc bè gỗ để đi qua. Đây là rừng rậm, thiếu gì cây cối.

Thích hợp làm bè gỗ nhất chính là cây Balsa, vừa cứng rắn, lại rất là nhẹ. Là loại gỗ phù hợp với mọi yêu cầu của một chiếc bè.

Mà xung quanh đây có khá nhiều cây Balsa. Lâm Vân đểHàn Vũ Đình xuống, rồi lấy dao chặt mấy cây Balsa. Hắn muốn ngay lập tức làm một cái bè gỗ. Lâm Vân đã Tinh Hồn trung kỳ, cho nên làm việc vô cùng mau lẹ.

Hàn Vũ Đình nhìn Lâm Vân dùng dao như múa, trong lòng âm thầm ngạc nhiên. Nàng cơ hồ không nhìn thấy động tác của Lâm Vân. Chỉ là trông thấy ánh dao lóe lên. Một cái cây thô ngay lập tức biến thành một những thanh gỗ dẹp, phẳng lì. Các tài liệu làm bè gỗ đã đơn giản hình thành.

Lâm Vân lại đi tới gần đó cắt một ít dây leo, buộc chặt những thanh gỗ lại, chất liệu dây leo ở đây rất tốt, không sợ bị đứt ra. Chỉ vài phút sau, Lâm Vân đã buộc những thanh gỗ Balsa thành một cái bè giản dị.

Đặt bè gỗ ở trong ao đầm, ôm lấy Hàn Vũ Đình, rồi đi tới trước cái bè. Lâm Vân vận dụng lực lượng Tinh Vân vào hai chân. Bè gỗ nổi trên ao đầm giống như bị ai kéo đi vậy, trực tiếp lao tới phía trước.

Hàn Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân, cho dù nàng ngốc cũng biết anh rể này của mình là một người không bình thường. Rõ ràng có thể dùng chân để điều khiển cái bè gỗ đi nhanh như vậy. Nàng kìm lòng không được muốn rời khỏi ngực của Lâm Vân để đứng cùng hắn. Nhưng bất đắc dĩ, khí lực trên người của nàng không còn tí nào.

Lâm Vân nhìn thoáng qua Hàn Vũ Đình vừa động đậy, cho rằng sợ hãi, lền ôm chặt nàng chặt hơn. Hàn Vũ Đìnhđược Lâm Vân ôm sâu vào ngực, trong nội tâm đột nhiên có chút khác thường. Thậm chí có chút động tình, khiến nàng mắc cỡ đến đỏ bừng mặt. Vì sao mấy ngày hôm trước mình lại không có cảm giác này? Cho dù Lâm Vân giúp nàng làm những chuyện rất là tế nhị kia, nàng cũng chỉ có chút thẹn thùng mà thôi. Tuyệt đối không động tình như vậy. May mà Lâm Vân chỉ tập trung điều khiển bè, nên không có phát hiện ra biểu lộ quẫn bách của Hàn Vũ Đình trong ngực.

- Anh rể, vì sao anh có bản lĩnh như vậy?

Đây không phải là lần đầu tiên Hàn Vũ Đình hỏi câu này. Nàng chỉ là muốn dời đi sự chú ý để đỡ xấu hổ mà thôi.

Lâm Vân tức cười, chẳng lẽ lại nói cho Hàn Vũ Đình, mình là người Tu Tinh sao.

Tuy nhiên, Hàn Vũ Đình cũng không có tiếp tục hỏi vấnđề này, mà là nói:

- Anh rể, em biết anh là người rất có tài năng. Nhưng anh có thể nói cho em biết vì sao trước kia anh phải giả bộ làm như vậy không? Em thích con người của anh lúc này hơn. Còn có, chiếc vòng trên cổ tỷ tỷ là do anh tặng chị ấy sao?

Mắt thấy sắp lên tới đảo, Lâm Vân đành phải trả lời:

- Những thứ này về sau hẵng nói. Sắp tới nơi rồi. Mà loại gỗ Balsa này thật không tệ, làm thành bè gỗ lại có thể có hiệu quả hơn cả bè tre.

- Ừ.

Hàn Vũ Đình rất nhu thuận trả lời một tiếng, rồi lại cúi sâu vào ngực của Lâm Vân. Lâm Vân cười cười. Trong lòng nghĩ, còn biết sợ hãi cơ đấy.

Đúng lúc này, đột nhiên phát sinh dị biến.

Một tiếng Oanh vang lên, một lực lượng rất lớn từ ao đầmđánh vào cái bè gỗ. Lâm Vân đang nghĩ tới chuyện của Hàn Vũ Đình và chiếc gỗ Balsa, hơn nữa do sắp tới đích, tâm tình hơi buông lòng, nên không có chú ý. Khiến bè gỗ bị cỗ lực lượng này phá tan thành năm sáu mảnh. Lâm Vân mượn nhờ lực đẩy, nhảy lên hai mét. Còn chưa kịp nhìn xuống dưới xem là con gì, thì mắt thấy phải rơi xuống ao đầm.

Lâm Vân nhìn hòn đảo phía trước, thấy còn cách vài mét. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng thoáng cái có thể nhảy lên đảo. Mà một khi mình rơi vào ao đầm này, lại bị sự công kích của một con vật chưa biết, vừa muốn chống chọi nó, vừa muốn chiếu Hàn Vũ Đình, thì kiểu gì cũng bị ăn thiệt thòi.

Nếu ở phía dưới không chỉ có một con, mà có một đám, thì không chừng mình chỉ một con đường chết. Công kích của con quái vật này có vẻ giống như con quái vật trong sông Amazon mà Hàn Vũ Đình kể.

Mắt thấy muốn rơi xuống, mà phía dưới con quái vật đã há cái miệng rộng tràn đầy khủng bổ, chỉ chờ hai người Lâm Vân rời xuống là làm thịt. Lâm Vân hít vào một hơi. Hàn VũĐình cũng nhìn thấy mình và Lâm Vân sắp rơi vào miệng quái vật, sợ tới mức nhắm chặt mắt lại.

Lâm Vân nhìn con thú, biết rằng hôm nay khó mà tránhđược một trận ác chiến. Lúc rơi xuống miệng của nó, Lâm Vân dùng sức đá. Đồng thời mượn nhờ lực của cú đá này, lần nữa nhảy lên hơn ba mét. Đã biết không thể không rơi xuống đầm, Lâm Vân liền ném Hàn Vũ Đình lên bờ, đồng thời cũng ném luôn cái ba lô theo.

Ném xong Hàn Vũ Đình và cái ba lô, thì Lâm Vân từ từ rơi xuống đầm. Hàn Vũ Tích bị Lâm Vân ném tới bờ, trượt ra xa một lúc, nhưng chỉ thấy hơi đau ở mông, không có bị tổn thương gì cả. Chỉ là chân tay vẫn như vậy, không có khí lực.

Quái thú bị Lâm Vân đá một cước, rõ ràng không há miệng lần nữa, làm cho Lâm Vân không có cách nào mượn lực. Hàn Vũ Đình ngồi ở trên bờ, trợn mắt nhìn Lâm Vân rơi xuống ao đầm. Cái ba lô thì đã rơi xuống bên cạnh nàng. Sau khi Lâm Vân rơi xuống, nước trong ao đầm kêu lên sùng sục, sau đó thì yên tĩnh. Hàn Vũ Đình nhìn chằm chằm vào ao đầm môt lúc, mới kịp phản ứng là Lâm Vân đã rơi vào trong đó. Một tiếng khóc xé rách cổ họng:

- Lâm Vân…Anh rể….

Ở bên cạnh Lâm Vân vài ngày, từ cảm kích Lâm Vân đã cứu mình, rồi đến sùng bái. Lâm Vân liên tục chiếu cố nàng mà không có câu than vãn nào, khiến nàng thậm chí sinh ra một ít cảm xúc mà chính nàng còn không biết. Nhưng hiện tại Lâm Vân đã rơi vào ao đầm, biến mất không thấy gì nữa. Nàng chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng đau đớn và cô đơn. Nàng hầu như quên hết tình cảnh cua mình, quên hết việc nàng sẽ chết nếu không có Lâm Vân bên cạnh.

Không biết khi nào Lâm Vân đã trở thành người thân mà nàng ỷ lại. Lúc này nàng mới chợt hiểu, mất đi Lâm Vân, nàng không có cách nào thừa nhận sự thật này, không muốn mất đi anh rể.

Hàn Vũ Đình chỉ biết không ngừng khóc. Nước mắt rơiđầy mặt, thanh âm đã sớm trở nên khàn khàn không phát ra được âm thanh nào nữa.

“Lâm Vân, thực xin lỗi, là em hại chết anh. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là do em mà anh rể mới rơi vào đầm lầy. Em thực sự xin lỗi hai người…”

“…Tỷ tỷ, em rốt cuộc đã hiểu, vì sao chị yêu anh ấy như vậy. Thực xin lỗi. Tỷ tỷ, là em sai rồi, anh rể là người đáng giá để chi yêu. Là do em không hiểu thế nào là tình yêu. Đôi khi em thực sự hâm mộ chị. Tỷ tỷ, chị có một người chồng nhớ chị như vậy. Anh ấy là một người chồng tốt….Nhưng là, hiện tại em mới hiểu….”

Nàng không còn sợ hãi với tử vong nữa. Chỉ còn lại sự sơ hãi với cô đơn. Hiện tại nàng chỉ có cô đơn, vô tận cô đơn..

“Anh rể, anh đã muốn đi, vì sao lại muốn vứt em một mình lên bờ? Em cũng muốn đi cùng anh, em không muốn chết cô đơn một mình. Em rất sợ ở đây một mình, thật sựrất sợ…Em rất muốn nằm lại trong ngực của anh, cùng với anh rơi vào đầm. Anh rể, anh chờ em, em sẽ đi theo anh.

Hàn Vũ Đình thì thào nói rồi dùng hết khí lực toàn thân, muốn bò tới phía ao đầm để cùng chết với Lâm Vân.

Chờ ở chỗ này chậm rãi chết, còn không bằng chết một chỗ với anh rể. Nàng không muốn chịu đụng sự cô đơn vô tận kia. Nàng muốn xuống ao đầm chết cùng anh rể. Nàng chỉtiếc rằng, không thể chết ở trong ngực của anh ấy.

Vài ngày trước, đối mặt với tử vong, nàng rất sợ hãi. Nhưng hiện tại. Hàn Vũ Đình lại cảm thấy tử vong có thể làm cho nàng giải thoát rất nhiều chuyện. Nàng cảm thấy rất bình tĩnh, không còn sợ hãi hay lo lắng, mà chỉ kiên định bò tới aođầm. Dù tốc độ chỉ giống như con ốc sên, nhưng ý thức của nàng đã lộn xộn. Trong ý thức của nàng chỉ còn sự kiênđịnh, muốn chết ở trong ao đầm. muốn chết với anh rể...

Lâm Vân vừa rơi vào ao đầm, liền biết là không tốt. Cũng không phải hắn sợ sẽ bị chết ngạt trong này. Hiện tại hắn có Tinh Hồn. có thể hồ hấp ở bên trong cơ thế. Cho nên cho dù chìm trong nước mấy chục phút cũng không có vấn đề gì.Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn đưa Hàn Vũ Đình lên bờ trước. Hắn có thể nhịn thở trong nhiều phút, nhưng Hàn Vũ Đình lại không được. Nên hắn không lo lắng cái này, mà hắn lo lắng con quái vật vữa nãy có thể trốn đâu đó ởđầm lầy đánh lén mình. Vậy thì mình sẽ nguy hiếm.

Còn có. không biết loại quái vật này có sống thành bầy không. Một hai con còn không sợ. nếu một đám tới thì coi như xong đời.

Nhưng lúc bị rơi vào trong ao đầm này, Lâm Vân hoàn toàn không cảm giác xung quanh có nguy hiếm gì. Chỉ có thẻ căn cử vào sự ba động của nước để phán đoán. Mà mùi vị trong cái đầm lấy này thật khó ngửi, khiến Lâm Vân muốn buồn nôn.

Lâm Vân không dám cừ động, đứng yên tại chỗ hơn 10 phút. Nhưng vẫn không thấy có dấu hiệu nào muốn tập kích hắn. Trong lòng hắn rất buồn bực. Không

biết quái thú vừa đụng vờ cái bè ở đâu rồi. Mà chờ ở đây cũng không phải kế sách lâu dài. Cũng may đã đưa Hàn VũĐình lên bờ, có lẽ nàng ấy tạm thời an toàn trên đó. Lâm Vân bắt đầu di động chậm rãi. Bùn lầy trong ao đầm càng ngày càng mỏng. Thậm chí đã nghe thấy tiếng nước chảy. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, xem ra vận khí của mình không sai. có thể bơi tới chỗ đầy nước. Nhưng Lâm Vân không dám buông lòng đề phòng. Quả nhiên, đang lúc Lâm Vân muốn tới chỗ có nhiều nước, thì một cỗ lực lượng cực lớn lao tới từphía tay phải của hắn.

Không ngờ con quái vật này lại một mực đi theo mình tới tậnđây. mà mình không phát hiện ra. Có thể thấy, con vật này có một khả năng lấn trốn nào đó. Thậm chị còn có thể có chút linh trí. Đoán chừng do nó bị mình đá một cước, có chút sợ hãi, một mực thăm dò mình tới nơi này. Nó thấy Lâm Vân sắp rời đi khu vực đầm lấy. mới đột nhiên tập kích Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm cười lạnh, cho dù mi có cẩn thận, cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Bị mi đánh lén một lần. lần này sẽ trả lại cho mi. Lâm Vân không giữ sức nữa. mà xuất ra mười thành lực lượng Tinh Vân, một cước đá vào cô của quái thú.

Một tiếng Oanh kịch liệt vang lên. Quái thú bị Lâm Vân đá một cước toàn lực. cơ thể giống như viên đạn vọt về phía sau, khiến dòng nước xung quanh phải tách thành hai bên.

Lâm Vân đoán chừng con vật này không chết cũng phải mất nửa cái mạng. Cũng lười đuổi theo nó. mà bơi nhanh về phía hòn đảo.

Lên trên đảo. Lâm Vân chẳng quan tâm bùn bẩn trên người, mà tranh thủ thời gian chạy về hướng Hàn Vũ Đình. Khi chạy tới nơi, rõ ràng lại không trồng thấy nàng. Trong lòng Lâm Vân cả kinh, chả lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi?

Nhưng vừa quay đầu mới thờ dài một hơi. Cô nàng Hàn VũĐình này không biết khi nào đã bò tới phía ao đầm. Nàng ta muốn làm gì vậy nhỉ?

- Hàn Vũ Đình, em làm gì thế? Vì sao bò ra đấy làm gì?

Lâm Vân có chút tức giận. Đã đưa cô lên bờ rồi, cô cử ở chỗđó chờ tôi là được, bò về phía ao đầm làm cái gì?

Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Vân. thân thể của Hàn Vũ Đình run lên.

“Chẳng lẽ là ảo giác? Nếu không vì sao mình lại nghe thấy tiếng anh rể gọi?”

Hàn Vũ Đình không dám quay đầu lại. Nàng sợ khi quayđầu, ảo giác sẽ biến mất.

- Em làm gì vậy. Hàn Vũ Đình?

Lâm Vân thấy biếu lộ của Hàn Vũ Đình có vẻ không đúng, vội vàng hỏi lại lần nữa. đồng thời đi về phía Hàn Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình đột nhiên quay đầu lại. đúng là Lâm Vân. anh ấy không có chết. Niềm vui tràn ngập trong lòng khiến cho nàng không nhịn được rơi nước mắt. khàn giọng gọi một tiếng:

- Anh rể...

Nhưng chỉ gọi được một tiếng này. nàng liền không chịuđược sự tra tấn về thể lực và tinh thần, liền hôn mê bất tỉnh.

Tuy Lâm Vân không biết vì sao Hàn Vũ Đình phải bò tới aođầm. Nhưng hắn cũng đoán được là nàng ấy muốn đi cứu mình. Thật là một cô gái ngốc. Chẳng lẽ cô nàng bò tới aođầm là có thể cứu mình sao? Chỉ là tốn công vô ích mà thôi.

Lâm Vân Ồm Hàn Vũ Đình đang hôn mê tới bên cạnh một cái hồ. rồi đặt nàng nằm ở đó. Lâm Vân cời hết quần áo của mình ra giặt. Trên người dính đầy bùn. rất là bần. ngay cảđầu tóc cũng phải rửa một chút. Tuy nhiên, nơi này quá nguy hiếm, hắn không dám đẻ Hàn Vũ Đình ở chỗ khác, nên phải đặt nàng ở bên cạnh hồ. Nhưng khi Lâm Vân tắm rửa xong, thì mới phát hiện quần áo của mình ở trong ba lồ. Mà ba lồ thì ở bên cạnh Hàn Vũ Đình. Đành phải mang thân thểtrần truồng đi tới cái ba lồ lấy quần áo. Cũng may Hàn VũĐình còn đang hôn mê.

Lâm Vân vừa mặc quần ngắn. Hàn Vũ Đình liền tỉnh. Nàng vừa mở mắt thì thấy Lâm Vân mặc quần áo. nàng liền gọi:

- Anh rể...

Lâm Vân xấu hổ vô cùng, nhưng Hàn Vũ Đình hình như không quan tâm thì phải. Chỉ là ngơ ngác nhìn Lâm Vânđang mặc quần áo, con mắt không hề có ý đóng lại.

- Anh rể. anh không chết, thật tốt quá.

Hàn Vũ Đình nhịn không được lại rơi nước mắt. Ồng trời thật là tốt. để cho anh rể còn sống. Hiện tại trong mắt nàng. Lâm Vân có mặc quần áo hay không không quan trọng, quan trong là Lâm Vân còn sống. Nàng muốn ngăn nước mắt. nhưng nước mắt lại không ngửng rơi. Cảm giác cô đơn và tĩnh mịch, cảm giác bi thương vừa rồi, khiến nàng minh bạch, nguyên lai anh rể quan trọng với mình như vậy.

Lâm Vân nhìn nhìn Hàn Vũ Đình, mới biết nàng ấy sợ hãi vì thấy mình rơi xuống đầm.

Tuy nhiên, nàng ấy sợ hãi cũng là bình thường. Nếu như mình không còn sống. Hàn Vũ Đình nhất định cũng không sống nổi. Nàng ấy không thể cừ động, làm sao có thể sống trong một khu rừng nguyên thủy như vậy?

- Vì sao em lại bò tới gần ao đầm? Em không biết chỗ đó rất nguy hiểm sao?

Lâm Vân vội vàng mặc quần áo, nhìn Hàn Vũ Đình hỏi. Hắn thật sự không hiểu.

Hàn Vũ Đình đã không còn khí lực để mà nhúc nhích, vì sao còn cố gắng bò tới ao đầm. Chẳng lẽ nàng bò tới đấy là có thể cứu mình sao?

- Em...

Hàn Vũ Đình nghẹn lời. Nàng không biết nên trả lời như thếnào với Lâm Vân. Chẳng lẽ lại nói. do mình không chịu nổi sự dày vò của cô đơn? Chẳng lẽ nói mình không muốn chết cô đơn một mình trên bờ. mà muốn rơi vào ao đầm. chết chung với hắn?

- Được rồi. từ nay về sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Hiện tại anh mang em đi tìm thảo dược. Tìm được thào dược giải độc cho em. em có thể đi đường được rồi.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình ấp a ấp úng. cũng lười hỏi tiếp. Cô bé có tính cách hấp tấp này. không ngờ hôm nay lại nhu thuận như một chú mèo nhỏ vậy. Không khỏi thờ dài một hơi, hoàn cảnh quả nhiên có thể thay đổi hết thảy.

- Anh rể...

Hàn Vũ Đình lần nữa gọi một tiếng. Nàng đột nhiên rất muốn nằm tiếp trong ngực trong của Lâm Vân. Còn vềchuyện nàng có thể đi được hay không. nàng không còn nóng lòng như mấy hôm trước. Thậm chí, nàng cảm thấy trong ngực của hắn mới là nơi ấm áp nhất, là nơi mà nàng không bao giờ phải sơ hãi.

- Làm sao?

Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình đang nằm trong ngực mình.

- Em cũng muốn tắm rửa.

Hàn Vũ Đình thật sự muốn tắm rữa. Những ngày này loanh quanh ở trong rừng, lại bò lê bò lết ở đất một lúc lâu. nàng sớm cảm thấy cả người khó chịu. Hôm nay trồng thấy Lâm Vân tắm rửa. nên cũng muốn tắm rửa sạch sẽ một chút. Nàng không lo ngại tắm rửa trước mắt anh rế, chết nàng còn không sợ.

- Ách...

Lâm Vân sững sờ. Mình giúp Hàn Vũ Đình đi vệ sinh đã là chuyện bất đắc dĩ. cho nên mình mới muốn mau chóng tìm thảo dược để nàng có thể lấy lại sức lực. về phần việc Hàn Vũ Đình muốn tắm rữa. nàng khẳng định là cần mình hỗ trợ. cái này...

- Ngày mai tắm cũng được, chịu bần một chút có làm sao. Hôm nay anh sẽ tìm thảo dược giải độc giúp em. Khi em lấy lại sức lực của mình thì hẵng tắm.

Lâm Vân nghĩ thầm, nhịn tắm rửa một ngày cũng không có gì khác nhau, vẫn là để cho nàng ta tự tắm rữa. Nếu giúp nàng ta tắm thật sự là bất tiện.

- Vâng...

Hàn Vũ Đình trầm thấp trả lời một tiếng rồi không nói gì nữa. Không biết trong đầu suy nghĩ cái gì.

Lâm Vân cũng im lặng. Ồm Hàn Vũ Đình bắt đầu đi loanh quanh đảo tìm kiếm thảo dược mà người thồ dân kỳ quái kia nói. Đây không phải là một hòn đảo rất lớn, nhưng cũng không phải nhỏ. Khắp nơi là bụi cây, bụi gai. Cùng vô số những loại rắn, côn trùng không biết tên đi qua đi lại. Tuy Lâm Vân không sợ. nhưng cũng không muốn bị nó cắn rồi lại mất công bức độc ra.

## 195. Chương 166: Hang Động

Lâm Vân khẳng định, cho dù là con rắn cắn Hàn Vũ Đình cắn mình, mình cũng sẽ không có việc gì, cũng có thể bức nọc độc ra. Nhưng không bị cắn vẫn tốt hơn bị cắn. Ở chỗ này có vô số nọc độc mà mình không biết, dùng lực lượng Tinh Vân bức ra cũng rất phiền toái. Quan trọng nhất chính là còn muốn chăm sóc cô bé Hàn Vũ Đình không thể nhúc nhích này.

Như lần trước mình bị chúng độc chưởng của tay đạo sĩkia, mình phải dùng một viên linh thạch mới có thể bức chấtđộc ra hoàn toàn. Mà linh thạch trong tay mình cũng không nhiều. Vạn nhất không tìm thấy linh thạch ở chỗ này, thì hắn còn muốn dựa vào hai viên linh thạch còn lại để kết tinh.

Kỳ quái chính là, hiện là ban ngày nhưng dơi vẫn bay loạn khắp nơi. Lâm Vân tự nhủ, dơi vốn là động vật hoạt động vềđêm, vì sao trời còn sáng như vậy, chúng vẫn đi ra ngoài là sao?

Lúc trước đã cảm thấy hòn đảo này kỳ lạ, giờ thấy động thực vật ở đây cũng kỳ lạ. Tốt nhất là nhanh tìm ra thảo dược rồi lập tức rời khỏi đây.

Nhưng Lâm Vân đã đi được nửa hòn đảo, cũng không thấy dược thảo cần tìm. Mà trời thì sắp tối rồi.

- Anh rể, nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Ngày mai tiếp tục tìm…

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân từ hôm qua tới giờ còn chưa có ngủ một giấc nào. Thậm chí nàng còn chưa từng nhìn thấy Lâm Vân ngủ qua bao giờ. Mỗi lần nàng tỉnh là thấy Lâm Vân đã nấu xong đồ ăn. Hôm nay lại trông thấy Lâm Vân rơi vào trong ao đầm, tuy đã bò lên được, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Lâm Vân thấy thế nói:

- Cũng được.

Lâm Vân nhìn nhìn Hàn Vũ Đình trong ngực, có vẻ như nàng ta đã đói bụng. Đang muốn đặt Hàn Vũ Đình xuống rồi lấy chút gì ăn, thì một cỗ linh khí nhàn nhạt truyền tới. Lâm Vân giật mình, lập tức ôm Hàn Vũ Đình chạy về chỗ phát ra linh khí.

Hơn mười phút sau, Lâm Vân tìm thấy một cái huyệtđộng. Cái huyệt nhìn có vẻ như trên mặt đất. Nhưng nhìn kỹlại không phải. Chỗ địa hình mình đang đứng này cao hơn các chỗ khác. Có thể nói từ cửa động càng đi vào sâu thì địa hình càng cao lên.

Mà linh khí rõ ràng lại từ trong động tỏa ra. Lâm Vân lập tức muốn vào động, nhưng đột nhiên trông thấy một vài cây thảo dược mọc ở cửa dộng. Mà thảo dược đấy giống hệt với thảo dược được vẽ trên bức tranh của người thổ dân kia.

Không ngờ lại đơn giản tìm được như vậy. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, muốn đi lên hái vài cây. Nhưng Lâm Vân còn chưa kịp hái, thì có thanh âm Rầm Rầm xuất hiện ở bốn phía.

Lập tức trong bụi cỏ xuất hiện vô số con dơi bay về phía của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy bầy dơi đông nghịt như vây, cho dù là người từng trải như hắn, cũng cảm thấy dađầu run lên. Liền tranh thủ hái hai cât rồi đưa cho Hàn VũĐình. Không chút nghĩ ngợi chui vào trong động. Tuy nhiên, vừa chui vào cái động, Lâm Vân liền cảm giác sự lựa chon này của mình là sai lầm. Bên ngoài đã có nhiều con dơi như vậy, trong động không phải lại càng nhiều?

Lâm Vân đi vào trong động, lấy con dao ở trong túi, chuẩn bị một khi có bầy dơi tập kích, sẽ lập tức đánh trả. Nhưng Lâm Vân ở trong động đợi đã lâu, cũng không thấy một con dơi nào tấn công hắn. Mà bầy dơi bên ngoài rõ ràng chỉ đuổi tới cửa động sẽ không vào. Đây là chuyện gì? Lâm Vân cả kinh. Ngay cả bầy dơi cũng không dám chui vào cáiđộng này, đây là động gì vậy? Nhưng mình rõ ràng cảm thấy có linh khí ẩn hiện ở trong này mà. Mà càng đi vào sâu thì càng cảm thấy linh khí ba động mạnh hơn rất nhiều. Lâm Vân khẳng định, trong này không chỉ có một vài linh mạch.

Hàn Vũ Đình cũng nhìn chằm chằm vào cái động tối om, trong lòng tuy sợ hãi, nhưng nằm trong ngực của Lâm Vân, cảm giác sợ hãi này giảm đi rất nhiều. Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Đình, cẩn thận đi sâu vào động. Dưới chân thỉnh thoảng dẵm phải xương cốt của loại động vật gì đó, cho nên càng thêm đề phòng. Lâm Vân cũng mang theo một cái đèn mỏ, nhưng hắn không nghĩ lấy ra. Có thể từ nay về sau còn có khả năng dùng tới.

- Lạnh quá…

Hàn Vũ Đình đột nhiên ôm chặt Lâm Vân hơn. Lâm Vânđã tạo thành Tinh Hồn nên không cảm thấy gì. Nhưng Hàn Vũ Đình vừa cử động như vậy, hắn cũng cảm thấy nơi này xác thực lạnh hơn bên ngoài rất nhiều.

Hơn nữa càng đi sâu vào càng lạnh. Lâm Vân phỏng chừng đi thêm vài chục mét nữa, Hàn Vũ Đình sẽ không chịu nổi. Nhưng nếu đặt Hàn Vũ Đình ở một chỗ thì sẽ quá nguy hiểm. Mà linh khí ba động khiến Lâm Vân buộc lòng phải đi tiếp.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền thúc đẩy lực lượng Tinh Vân, theo lưng của Hàn Vũ Đình trực tiếp lan tới toàn bộ cơ thểcủa nàng. Trong chớp mắt, cảm giác lạnh giá trên người nàng đã bị đuổi đi hết. Càng đi về phía trước, nhiệt độ đã đạt tới độ đóng băng. Dưới cái không khí ẩm ướt lạnh giá này, nếu như không có lực lượng Tinh Vân của Lâm Vân duy trì, Hàn Vũ Đình khẳng định không chịu được.

Từng dòng khí nóng từ tay của Lâm Vân truyền vào người trong cơ thể của Hàn Vũ Đình, Hàn Vũ Đình lập tức cảm nhận được nó. Nội tâm càng sinh ra một cảm tình khó nói lên lời với Lâm Vân. Buồn cười lúc trước mình còn coi anh ấy như người điên. Nếu không phải mình trùng hợp gặp được anh ấy ở đây, có lẽ cả đời này mình cũng không thể biết bản lãnh của anh ấy. Có ít người quả nhiên không thể dùng ánh mắt để nhìn họ. Những bản lãnh này của anh ấy, tỷ tỷ cũng biết sao?

Lâm Vân chỉ chú ý tới linh khí trong cái động này. Hắn vươn tay ra đằng sau lấy cái đèn mỏ trong ba lô. Bật đèn lên nhìn, quả nhiên ở dưới đất có rất nhiều xương trắng, cũngđã hư thối. Mà bốn vách động xung quanh đều rất ẩm ướt. Nhưng nhìn kỹ lại không phải là nước, mà là những miếng băng mỏng.

Đi trong động này một giờ, Lâm Vân mới tới một cái hố rộng vài chục mét. Kỳ thực, cái hố này gọi là cái ao nhỏ thì chính xác hơn. Không biết cái ao này là do người đào hay do tự nhiên làm. Nước trên mặt ao rõ ràng lại không đóng băng, còn bốc lên sương mù nhàn nhạt.

Lâm Vân không dám xác định sương mù này có độc hay không. Hắn đã từng gặp cái hồ Băng Vụ ở rừng rậm Vạn Côn bốc lên sương mù như vậy. Nhưng sương mù ở đó không độc lắm. Cẩn thận tìm tòi, trong hồ không biêt có cái gì, lai tạo cho Lâm Vân một cảm giác rất quỷ dị. Lâm Vân thậm chí còn hoài nghi, sự quỷ dị của hòn đảo này có phải bắt nguồn tựcái hồ này không. Tuy rất muốn nhảy vào trong hồ xem xét một lượt, nhưng Lâm Vân lại không thể bỏ Hàn Vũ Đình xuống được. Nhiệt độ ở nơi này đã đạt tới độ âm. Nếu thảnàng ta xuống ở nơi này, phỏng chừng hơn mười phút sau, nàng ta sẽ chết vì lạnh. Cũng may linh khí ba động không ở trong hồ mà là ở bên cạnh hồ.

- Anh rể, anh đang tìm vật gì vậy? Có phải rất quan trọng không? Nếu cần thiết thì anh để em lại chỗ này cũng được, rồi anh đi tìm đi.

Hàn Vũ Đình nhìn ra sự do dự của Lâm Vân.

- Thả em ở chỗ này, chỉ sợ em không chịu được tới nửa giờ.

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình nói.

- Em có thể chịu được, anh yên tâm đi.

Hàn Vũ Đình nghĩ Lâm Vân đi xa như vậy có lẽ là tìm vật này. Nếu chỉ vì mình không lấy được, chả phải là tốn công vô ích sao?

Trải qua mấy ngày này, nàng đã biết Lâm Vân không phải là người bình thường. Nói anh ấy là kẻ điên thì càng buồn cười. Hơn nữa, nàng còn khẳng định tỷ tỷ cũng đã biết Lâm Vân đã trở lại bình thường.

Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Đình. Trong lòng tự nhủ, điều này không giống với tính cách của nàng ta tí nào. Nhưng vẫn nói:

- Không cần đâu, anh đã tìm được vật cần tìm rồi.

Lâm Vân tới chỗ tản ra linh khí, cẩn thận nhìn bốn phía. Không phát hiện có gì dị thường. Chỗ này có lẽ tồn tại một linh mạch, nhưng không biết vì sao một linh mạch lại thể có tản ra linh khí dày đặc như vậy.

Nhưng khi đến gần chỗ linh mạch, Lâm Vân lại cảm nhậnđược trong linh khí còn kèm theo một năng lượng băng hàn. Như vậy Lâm Vân không thể dùng linh mạch này để tu luyện được.

Khó trách trong động này lại lạnh như vậy. Nguyên do là từ linh mạch ở đây mang theo khí lạnh. Muốn xem xét linh mạch như thế nào thì phải đi xuống hồ cẩn thận tìm kiếm. Mà hiện tại mình lại không có thời gian, còn có chính là thảo dược giải độc cho Hàn Vũ Đình đã lấy được, thì nên chữa trịcho nàng trước rồi nói sau.

Lâm Vân ôm Hàn Vũ Đình bắt đầu đi trở về. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân tìm được đồ vật rồi nhưng không có cầm đi, không khỏi kinh ngạc hỏi:

- Anh rể, không phải ở chỗ đó có thứ mà anh cần sao?

- Ừ, bây giờ anh còn chưa phát hiện ra thứ mà anh muốn Anh trước mang em đi ra ngoài rồi tìm một chỗ giải độc đã. Việc còn lại sau này hẵng nói.

Lâm Vân nghĩ thầm, đợi cho tu vi của mình cao lên, thì lạiđến.

Hàn Vũ Đình lại trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì nghĩ nếu giải được độc mình sẽ không còn được anh rểôm nữa.

Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ, trong này chỉ lạnh mà thôi, vì sao bầy dơi lại không dám vào nhỉ? Thật là khó hiểu. Còn có vì sao có nhiều xương cốt trên mặt đất như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Cái động này còn nhiều điều bí mật cần khám phá đây.

## 196. Chương 167: Bầy Dơi Đuổi Theo

Lâm Vân nghĩ thầm, bên ngoài còn có rất nhiều dơi, mà trong này đã không còn quá lạnh. Không bằng ở luôn chỗ này giải độc cho Hàn Vũ Đình.

Nhưng lại nhìn xung quanh một lúc. Lâm Vân vẫn là buồng tha cho chỗ này. Một là trong này còn tiềm ấn nguy hiếm gìđó mà mình chưa biết. Hai là còn chưa biết thào dược có tác dụng phụ gì đó không. vẫn là ở bên ngoài chậm rãi điều trịmới là cách làm đúng.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân quyết định mang Hàn Vũ Đình ra ngoài, từ từ chữa trị.

Thấy Lâm Vân Ồm mình đi tới cửa hang. Hàn Vũ Đình lo lắng nói:

- Anh rẻ. ở ngoài cái động này có nhiều dơi như vậy, chúng ta có thể đi ra ngoài không?

Lâm Vân cười nói:

- Anh có biện pháp.

Nghe Lâm Vân nói vậy. Hàn Vũ Đình liền nhắm mắt lại. Trong nội tâm đương nhiên tin những lời Lâm Vân nói. Trong lòng nàng bây giờ, Lâm Vân đã trở thành một danh từ của vạn năng. Chỉ cần Lâm Vân nói có thể làm. vậy thì nhất định có thể.

Lâm Vân cũng mặc kệ Hàn Vũ Đình đang suy nghĩ gì. lúc đi tới gần cửa hang, đột nhiên tăng tốc. Đồng thời lấy một cái áo chùm lên người rồi lao ra ngoài. Bên ngoài đông nghịt là dơi, nhìn một cái cũng làm cho người ta sờn cả gai ốc. Lâm Vân vận chuyển lực lượng Tinh Vân. ngay lập tức cái áo mang theo một tầng khí. Lâm Vân trùm cái áo đó lao ra ngoài. Chạy ra hang động, Lâm Vân liền chạy một mạch không nghỉ. Tuy mùi tanh của dơi rất nồng, nhưng nhờ có cái áo mang theo kình lực. không có con dơi nào lao tớiđược.

Cứ có con dơi nào lao vào cái áo lại bị kình lực trên áo đấy ra ngoài. Chỉ mất vài phút, Lâm Vân đã xông ra bầy dơi. Lâm Vân còn chưa kịp thờ phào, thì đã thấy bầy dơi đồng nghịtđuổi theo sau. Lâm Vân kinh hãi, trong lòng tự nhủ, mình đã ra khỏi động rồi, vì sao những con dơi này vẫn còn đuổi theo?

Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ tới vấn đềnày. phải tranh thủ thời gian thoát khỏi bầy dơi. Một khi bịbọn dơi này vây kín. cho dù thế lực của hắn có nhiều hơn nữa. cũng không thề trốn thoát. Mà nếu quay lại giết thì giếtđược bao nhiêu con? Phải biết số lượng dơi đang đuối theo hắn phải nói là khổng lồ.

Những con dơi này giống như có thâm cừu đại hận với Lâm Vân vậy. không ngừng đuổi theo sau.

Lâm Vân không biết là chuyện gì xảy ra. chỉ có thể không ngừng chạy về phía trước. Cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không bầy dơi kia đã sớm đuối kịp.

Tuy nhiên, cho dù tốc độ của Lâm Vân có nhanh hơn nữa. vẫn bị bầy dơi dồn theo sau. không có ý buồng tha. Mà đằng sau còn không ngừng có thêm bầy dơi gia nhập. Lâm Vân nghĩ thầm, trên hòn đảo nhỏ như vậy. cho dù chạy xa đến mấy cũng chỉ ở quanh quẩn hòn đảo này mà thôi. Thề lực của mình sớm muộn gì cũng bị bầy dơi này làm cho hao tổn hết.

Đây là thứ yếu, chẳng những có bầy dơi đuổi theo đằng sau, thậm chí đằng trước cũng có rất nhiều dơi ở đâu bay tới chặn đường. Lâm Vân cơ hồ đã chạy cái đảo nhỏ này vài vòng. Nhưng bầy dơi vẫn y nguyên không chịu buồng tha. mà số lượng chỉ có tăng thêm chứ không giảm.

Lâm Vân chẳng những không ngừng vận chuyển lực lượng Tinh Vân chạy đông chạy tây. Mà còn phải vận chuyến lực lượng Tinh Vân vào cái áo để xua đi đám dơi. Hơn nữa. số dơi không có dấu hiệu giảm đi, mà còn tăng chóng mặt. Nếu cử tiếp tục như vậy, mình sẽ bị bầy dơi này bao vây mà thôi. Nhưng hiện tại ngoài trừ chạy trốn ra. lại không có biện pháp nào xử lý. Nếu không đành phải trở lại cái hang kia.

Nhưng Lâm Vân cũng không dám về chỗ đó. Nhờ đâu đám dơi này liều lĩnh đuối vào trong động, thì Lâm Vân lúc đó mới gọi là thâm.

Hàn Vũ Đình cảm thấy không đúng. Vì sao Lâm Vân phải không ngừng chạy vậy? Bởi vì hắn vận động liên tục, nên mùi trong cơ thể hắn phát ra càng nồng đậm. làm cho nàng si mê không thôi. Thậm chí quên mất muốn hỏi Lâm Vân vì sao phải chạy thục mạng như thế?

Lâm Vân vẫn đang suy nghĩ vì sao đám dơi lại đuổi theo mình. Mình còn chưa giết một con nào a? Cho nên nói trảthù cũng không thông. Nói sau. chưa từng nghe nói loài dơi là loài biết trả thù bao giờ?

Mình đâu có lấy cái gì trong hang động đó đâu. Đột nhiên. Lâm Vân nghĩ tới hai cây thảo dược trong tay của Hàn VũĐình. Không phải là do hai cây này ? Rất có khả năng. Nghĩtới đây, hắn liền vội vàng nói:

- Hàn Vũ Đình, em mau ăn hai cái cây dược thảo này đi.

Hàn Vũ Đình giống như không nghe thấy lời của Lâm Vân vậy. vẫn chăm chú dán vào ngực của Lâm Vân.

Lâm Vân chỉ đành phải đấy nàng một chút, nàng vẫn không nói gì. chỉ nghe thấy Hàn Vũ Đình nói:

- Anh rể...

Thanh âm còn mang theo vẻ kiều mỵ và lười biếng.

Lâm Vân cả kinh, Hàn Vũ Đình bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là do chất độc phát tác? Vì sao thanh âm lại là lạ như vậy?

- Em có làm sao không?

Hàn Vũ Đình lúc này mới kịp phản ứng. khuôn mặt trở nênđỏ bừng. Áp a ấp úng muốn nói, lại nói không lên lời. Lâm Vân thấy thế cũng lười dài dòng với nàng, vội vàng nói:

- Mau ăn hai cái cây đó đi.

Lâm Vân vốn còn định thừ nghiệm dược tính của nó trước, sau đó lại dự theo phương pháp của người nọ bào chế thuốc. Nhưng hiện tại xem ra đã không còn thời gian, bầy dơi rất có thể vì hai cây cỏ này mà mới dồn mình như vậy. Nếu còn không ăn. thì bầy dơi sẽ không ngừng đuổi theo phía sau. Chạy lâu đến mấy cuối cùng cũng bị đuối kịp mà thôi. Không thế bị đám dơi cắn chết a.

Hàn Vũ Đình thấy khuôn mặt của Lâm Vân nghiêm túc. cũng là cả kinh. Không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian theo lời của của Lâm Vân, cho hai cây cò kia vào mồm rồi nhai nuốt. Mấy ngày hôm trước nàng còn ăn rễ cò. cho nên không tốn thời gian nhai hết hai cây cò này.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình đã nuốt thảo dược, mới nhẹ nhàng thờ ra. Còn chưa kịp quay lại xem bầy dơi. thì phát hiện sắc mặt của Hàn Vũ Đình bắt đầu biến thành tái nhợt. Thậm chí còn phát ra thanh âm rên rỉ, thân thể cũng phát run.

Lâm Vân kinh hãi, thảo dược có độc? Nhất định là vậy. nhưng vì sao nam tử mới gặp mình lần đầu kia phải lừa mình? Mình và y không oán không cừu, thậm chí còn giúp y một lần.

Hàn Vũ Đình càng ngày càng run rẩy. Lâm Vân không dám chạy nữa. tranh thủ thời gian dừng lại. Quay đầu nhìn, thì bầy dơi đã không thấy. Quả nhiên, những con dơi này dồn mình là vị hai cây thảo dược trong tay của Hàn Vũ Đình. Lâm Vân thờ phào nhẹ nhõm, tốt rồi. nếu những con dơi này còn tiếp tục đuối theo, hắn thực sự không còn biện pháp nào khác.

Lập tức tìm một nơi sạch sẽ rồi lấy ra cái chăn, đặt Hàn VũĐình nằm trên đó. bàn tay thì đặt sau lưng của Hàn VũĐình. Lực lượng Tinh Vân rất nhanh dò xét được tình huống của Hàn Vũ Đình. Thào dược này giống như không có công năng trừ độc. mà còn kích thích độc tố trong người Hàn VũĐình tản ra.

Lâm Vân âm thầm tức giận, đành phải tiếp tục trợ giúp Hàn Vũ Đình bức độc. Chỉ là tốn rất nhiều sức lực khi bị đám dơi kia đuổi theo rồi. nên lực lượng Tinh Vân còn sót lại trong người Lâm Vân cũng rất ít. Tuy rất muốn nghỉ ngơi một lát rồi mới giúp Hàn Vũ Đình bức độc. Nhưng Lâm Vân biết thân thể của Hàn Vũ Đình không thể đợi được đến lúc đó.

Lúc Lâm Vân sử dụng lực lượng Tinh Vân còn lại để bức độc trong người Hàn Vũ Đình, mới phát hiện người kia không có lừa mình. Nguyên bản có một lượng độc không thể bức rađược, lần này mình lại có thể dễ dàng bức nó ra ngoài. Xem ra. tình trạng của Hàn Vũ Đình là do tác dụng phụ của hai cây thảo dược tạo thành. Nhưng hình như người kia bào là phải dập nát mới dùng được sao? Trực tiếp ăn cũng đâu khác gì?

Sau khi bức hết độc tố trong người Hàn Vũ Đình. Lâm Vân liền mệt mỏi không chịu nổi. Tuy biết ở trên đảo này chỗ nào cũng có thể nguy hiểm, nhưng thực sự quá mệt mỏi...Trồng thấy Hàn Vũ Đình đã tỉnh lại. cười nói:

- Em tỉnh rồi a. anh nghỉ ngơi một lúc đây. Một lúc sau thì gọi anh dậy.

Nói xong. Lâm Vân liền nằm xuống ngủ.

Hàn Vũ Đình giơ tay sờ sờ mặt của Lâm Vân. thì mới phát hiện tay của mình đã có thể cử động. Chất độc trong người mình đã được giải rồi sao? Bàn tay sờ sờ mặt của Lâm Vân. trong nội tâm rất đau lòng.

Vì mình, Lâm Vân cơ hồ vài ngày đều không ngủ. Ngay cảmột người không tầm thường như anh ấy, đến hôm nay cũng phải mệt mỏi ngủ thiếp đi. Mà trước kia mình lại đối xửvới anh ấy như vậy.

Mặc dù biết Lâm Vân vì tỷ tỷ mà mới tận lực cứu nàng, nhưng nàng vẫn bị Lâm Vân đả động. Lặng lẽ di chuyền tới gần Lâm Vân. lần nữa vuốt ve khuôn mặt đầy góc cạnh của Lâm Vân. khi chạm vào cảm giác rất mềm mại.

Có Lâm Vân làm anh rể thật tốt, tỷ tỷ thật hạnh phúc. Buồn cười còn có nhiều người coi thường người anh rể của mình, họ cũng giống như mình trước đây vậy.

Lúc mình tuyệt vọng thì gặp được anh ấy. Còn được anh ấy Ồm trong ngực chăm sóc tận tình.

Có lẽ. mấy ngày này là mấy ngày mình sẽ không bao giờquên. Nhìn khuôn mặt của Lâm Vân lúc ngủ vẫn cau mày lại. trong lòng Hàn Vũ Đình có một cảm giác đau xót không nói lên lời. Thực xin lồi. em đã thương tốn anh và tỷ tỷ quá nhiều. Từ nay về sau em nhất định sẽ đền bù cho hai người.

“Tỷ tỷ. nếu như Lâm Vân không phải là anh rể của em thì tốt.”

Hàn Vũ Đình đột nhiên bừng tỉnh, ôm đầu của Lâm Vân vào trong ngực. Trong lòng thờ dài. thứ mình không thèm để ý lại thứ mình muốn có nhất, cũng là thứ mình khó đạt được nhất.

“Anh rể. chỉ có tỷ tỷ mới xửng với

## 197. Chương 168: Anh Rể Là Tốt Nhất

Lâm Vân mơ thấy mình nằm trong ngực của Hàn Vũ Tích, nghe Hàn Vũ Tích không ngừng nói muốn mình trở về. Khi tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một cái lều. Mà Hàn Vũ Đình thì không thấy. Hắn lập tức đứng dậy muốn nhìn xem Hàn Vũ Đình đi đâu rồi, thì Hàn Vũ Đình đã bưng một bát mì tôm kéo cửa lều đi vào.

- Em đỡ rồi hả.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình không có việc gì, trong lòng cũng rất là cao hứng. Dù sao cứ mãi ôm nàng cũng bất tiện.

- Cảm ơn em.

Lâm Vân nhận lấy bát mì, trong bụng cũng có chút đói.

- Anh rể, từ nay về sau đừng nói cảm ơn em nữa. Nếu không, em nói cảm ơn lại với anh, thì không biết nói đến bao giờ cho hết

Thân thể khôi phục, Hàn Vũ Đình lại trở lại tính cách dí dỏm.

Lâm Vân cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là vừa ăn mì vừa nghĩ lúc nào thì đưa Hàn Vũ Đình ra ngoài. Còn có,để tới núi Misimi không biết bao lâu nữa. Cũng không thểcho Hàn Vũ Đình cứ mãi theo chân mình a. Huống hồ, không biết núi tuyết kia còn phát sinh nguy hiểm gì. Một khi xảy ra nguy hiểm, mình lại không thể chiếu cố Hàn Vũ Đình, thì chính là hại nàng.

Từ lúc hắn nghe Hàn Vũ Đình kể lại lời của Hàn Vũ Tích, suy nghĩ của Lâm Vân về Hàn Vũ Đình đã thay đổi không ít. Hơn nữa, nàng còn là em gái của Vũ Tích. Cho nên cho dù có lãng phí thời gian vài ngày, cũng phải đưa nàng ấy ra ngoài.

- Vũ Đình, hiện tại em đã khôi phục lại như cũ. Mấy ngày nữa anh muốn đưa em ra ngoài trước. Anh phỏng chừng chỉcần một thời gian ngắn chúng ta có thể đi tới thành phố gầnđây. Bất kể là cảnh nội của Brazil hay là Peru, em cũng có thể đáp máy bay trở về.

Lâm Vân vừa ăn mì, vừa nhìn Hàn Vũ Đình nói.

Hàn Vũ Đình khẽ giật mình, tay run run một chút. Nàng thật không muốn trở về một mình, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới điều đó. Bây giờ nghe Lâm Vân nói, nàng mới biết mình phải rời đi Lâm Vân. Anh ấy muốn đưa mình trở về.

Trong lòng nảy sinh một loại mâu thuẫn, nàng không muốn một mình trở về.

- Anh rể, kỳ thực em còn có chút không thoải mái. Có phải là do chất độc kia còn chưa bị giải trừ hoàn toàn?

Hàn Vũ Đình tìm một cái cớ sứt sẹo, mà ngay cả nàngđều cảm thấy hoang đường buồn cười. Chỉ cần Lâm Vân nói một câu có thể tới bệnh viện là xong. Mà mình thì vẫn phải trở về. Nhưng lời đã nói ra không thể thu lại được.

Lâm Vân không nói gì, chỉ bắt lấy tay của Hàn Vũ Đình. Một lúc sau, lông mày của hắn nhíu lại. Lời của Hàn Vũ Đình là sự thật, độc tố vẫn còn lưu lại một ít trong cơ thể của nàng. Xem ra nàng thực sự không thể trở về ngay được. Chỉchờ đến khi mình hình thành Tinh Hồn hậu kỳ, mới có thểbức hoàn toàn chất độc ra.

Lâm Vân biết chỉ có mình mới có thể bức ra loại độc này. Hàn Vũ Tích trở lại Yên Kinh, một khi độc tố phát tác, bệnh viện sẽ không cứu được nàng.

- Vậy được rồi, em đi tiếp với anh vậy. Một khi giải trừhoàn toàn xong chất độc, thì anh đưa em trở về.

Lâm Vân gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hàn Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình thật không ngờ, mình chỉ thuận miệng lấy cái cớ lại có hiệu quả. Trong lòng rất là cao hứng, sợ Lâm Vân muốn nhắc lại chuyện này, vội vàng chuyển chủ đề:

- Anh rể, vì sao tối hôm qua anh phải chạy thục mạng trên đảo như vậy? Có cái gì à?

Lâm Vân thật không biết nói gì với cô nàng. Tối hôm qua bị dơi dồn đến nỗi suýt bỏ mạng, mà nàng ta vẫn còn ngu ngơ chưa biết.

Chẳng muốn trả lời nàng, đứng dậy đi ra ngoài lều. Mới phát hiện đã nhanh chín giờ sáng. Vội vàng hạ lều cất vào ba lô. Quay đầu chuẩn bị ôm Hàn Vũ Đình rời đi, bởi vì hắn cảm thấy hòn đảo này có chút kỳ quái.

Nhưng tay vừa vươn tới, mới nhớ ra là Hàn Vũ Đình đã khôi phục lại thể lực.

Nhìn Lâm Vân thói quen duỗi tay tới, vành mắt của Hàn Vũ Đình ửng hồng. Những ngày này, nàng vẫn ở trong ngực Lâm Vân, lúc rời đi hắn nàng cũng có điểm không quen. Đi tới trước mặt của Lâm Vân, giả bộ dí dỏm nói:

- Anh rể, anh còn muốn ôm em sao? Tốt, em tới, anh ômđi.

Lâm Vân xấu hổ thu tay lại nói:

- Thói quen, ha ha, đi thôi.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân thu tay lại, ánh mắt có chút ảm đảm, nhưng lập tức lại cao hứng nói:

- Em cho anh rể cơ hội để ôm, nếu không ôm thì sẽ không còn lần sau đâu.

Lâm Vân liếc nhìn Hàn Vũ Đình nói:

- Nhanh đi thôi, chẳng lẽ em muốn tiếp tục ở nơi này làm thịt cho dơi ăn à?

Vốn còn muốn trêu ngẹo Lâm Vân, nhưng vừa nghe tới dơi, Hàn Vũ Đình liền không dám lưu lại nữa. Tranh thủ thời gian chạy tới phía trước Lâm Vân. Lâm Vân nhìn thấy vậy âm thầm buồn cười. Nhưng phải công nhận tính cách của Hàn Vũ Đình bây giờ đã thay đổi hơn trước nhiều lắm.

Quả nhiên, nguy hiểm làm cho người ta lớn lên., lời này không sai chút nào. Nếu như Hàn Vũ Đình chưa từng trải qua những chuyện như vậy, nàng có thể như bây giờkhông? Khuôn mặt vốn mang theo vẻ kiêu ngạo và bồng bột, trải qua hơn một tuần gọt dũa, đã trở nên ôn nhu và trưởng thành.

- Anh rể, làm sao đi qua cái ao đầm này đây?

Hàn Vũ Đình gặp lại khu vực đầm lầy phát sinh biến cố ngày hôm qua, không khỏi lo lắng hỏi.

- Không sao, chúng ta cứ làm như ngày hôm qua. Để anh làm cái bè gỗ.

Lâm Vân thuân miệng nói. Ngày hôm qua bị con quái vật kia ám toán thành công là do mình không chú ý. Chỉ cần trong đầm lầy không có nhiều con như vậy, Lâm Vân tin tưởng con quái vật đó không thể một lần nữa ám toán hắn thành công.

- Anh rể, em muốn tới chỗ hôm qua để tắm rửa, trên người thực sự không thoải mái.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân muốn làm bè gỗ, vội vàng nói.

- Ừ, làm xong cái bè gỗ anh sẽ tới cái hồ đó nhìn em…Ách.

Lâm Vân vừa nói tới đây, cảm thấy lời này có vấn để. Vội vàng đổi giọng nói:

- Anh ở gần chỗ em tắm rửa làm bè gỗ cũng được.

Nhưng lời này vẫn có vấn đề. Lâm Vân cũng lười giải thích, dù sao Hàn Vũ Đình hiểu là được.

- Anh rể, không nghĩ tới anh cũng rất…

Hàn Vũ Đình còn chưa dứt lời, liền chạy về phía cái hồ kia. Nàng đột nhiên cảm giác lời của mình cũng có vấn đề, trong lòng thẹn thùng, không dám nói chuyện với Lâm Vân nữa.

- Rất cái gì?

Tuy Lâm Vân không biết lời sau là gì, nhưng khẳng định không phải là lời tốt đẹp, nhưng mặc kệ nàng. Chỉ là đi theo nàng tới cái chỗ tắm rửa hôm qua.

- Anh rể, em không có quần áo để thay.

Hàn Vũ Đình đi tới cái hồ mới nhớ tới mình không có bộ quần áo nào.

- Vậy à, nếu không em lấy một bộ quần áo của anh cũngđược. Chờ khi quần áo em khô thì đổi lại.

Lâm Vân nói xong, lấy một bộ trong balo, đưa cho Hàn VũĐình.

Hàn Vũ Đình cũng không cự tuyệt, cầm lấy quần áo của Lâm Vân, rồi nói:

- Anh rể là tốt nhất.

Rồi lập tức chạy đi tắm.

Lâm Vân lắc đầu, thấy Hàn Vũ Đình ở một chỗ không xa bắt đầu cởi áo, vội vàng quay đầu đi. Nhìn lên trời thấy thời tiết ở đây không tệ lắm. Nhiều nắng, khá ấm áp. Nhưng có vẻ như gần tới mùa đông. Cũng may nơi này là gần xíchđạo, mùa đông không phải là rất lạnh. Nói sau, tắm rửa cũng không mất thời gian bao lâu. Nghĩ tới đây, thì bắt đầu chặt cây làm bè gỗ. Cũng không cần quay đầu lại, chỉ nghe tiếng nước ào ào là biết Hàn Vũ Đình đang tắm, nên không cần phải lo lắng.

Lúc Lâm Vân làm xong cái bè, thì Hàn Vũ Đình cũng vừa lúc tắm xong, mặc bộ quần áo của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn nhìn Hàn Vũ Đình, sau khi tắm xong, nàng quả thật rất duyên dáng yêu kiều, giống như bản sao của Hàn Vũ Tích vậy. Chỉ là khuôn mặt thiếu vài phần văn tĩnh nhiều hơn vài phần sáng sủa.

Tuy mặc bộ quần áo rộng thùng thình của Lâm Vân, nhưng không thể che đậy hết dáng người thon thả của nàng. Hai con mắt dí dóm, càng thêm vẻ kiều mỵ.

Hắn không khỏi tán thưởng vẻ đẹp của hai chị em. Một người văn tĩnh, một người sáng sủa. Tuy hai người có tính cách riêng nhưng đều có chung một vẻ đẹp khiến người khác hai mắt tỏa sáng.

- Anh rể, em tắm xong rồi, anh làm xong bè gỗ chưa?

Hàn Vũ Tích đi tới, còn cầm bộ quần áo đã giặt sạch. Rõ ràng ngay cả nội y cũng được giặt. Lâm Vân nhìn cái áo lót trên tay nàng, hóa ra là một áo lót thuộc hệ nhóm 'Vân Tằm Miên', nhưng có chút khác biệt.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào cái áo lót, trong lòng tựnhủ, cái áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' này cũng không phải dễmua. Không biết Hàn Vũ Đình làm sao có được? Bởi áo lót “Hương cỏ thơm” trong tay nàng cũng phải hai mươi nghìn nguyên a.

Thấy Lâm Vân nhìn chăm chú vào áo lót của mình, tuy Hàn Vũ Đình đã quen ở trước mặt Lâm Vân không xấu hổ, nhưng vẫn không có ý tứ. Vội vàng muốn cất áo ngực đì. Nhưng kỳ quái chính là, nàng không thấy tức giận. Nàng cảm thấy có lẽ anh rể nhìn kiểu dáng của nó mà ngạc nhiên mà thôi. Nhưng muốn nói anh ấy chưa từng gặp qua, Hàn Vũ Đình tuyệt đối sẽ không tin tưởng

- Em đưa áo lót của em cho anh xem một chút.

Lâm Vân nói vậy không phải là có ý xấu gì, mà chỉ đơn thuần muốn nhìn xem cái áo lót trong tay của Hàn Vũ Đình mà thôi.

## 198. Chương 169: Rời Đi

Chương 169: Rời đi

Hàn Vũ Đình sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, anh rể bị làm sao vậy? Anh ấy không phải là loại người có sở thích như vậy cơ mà? Cho dù lúc anh ấy giúp mình làm những chuyện tế nhị kia, anh ấy cũng không chiếm tiện nghi của mình. Có thể nói, hiện tại Lâm Vân là người mà nàng tín nhiệm nhất.

Nhưng lúc này anh rể lại muốn xem áo lót của mình. Mặc dù kỳ quái, nhưng Hàn Vũ Đình cho rằng nhất định là nguyên nhân khác, Lâm Vân mới nói thế. Nếu anh ấy muốn đừa giỡn mình, thì đã không đợi tới hôm nay rồi. Lúc trước có rất nhiều cơ hội nhưng anh ấy không làm vậy.

Cho nên nàng không chút do dư đưa áo lót cho Lâm Vân:

- Anh rể, đây là đồ của phụ nữ, nhìn xong phải trả lại cho em đó, hì hì…

Lâm Vân nghe vậy mới kịp phản ứng. Yêu cầu của mình quả thật có vấn đề. Nhưng hắn không giải thích gì. Hàn Vũ Tích đưa áo lót tới, Lâm Vân ngượng ngùng cười, cầm lấy xem. Quả nhiên đây là đồ giả. Hắn không khỏi bội phục mấy công ty làm giả kia. Rõ ràng ngay cả áo lót bằng 'Vân Tằm Miên' cũng làm giả y như thật.

- Anh rể làm sao vậy?

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân cầm áo lót của mình rồi vẻ mặt lộ chút kỳ quái, không khỏi hỏi.

- A, không có gì, nếu đã tắm rửa xong thì chúng ta đi thôi.

Lâm Vân trả lại áo lót cho Hàn Vũ Đình.

- Anh rể, em muốn hỏi anh một việc.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân có chút xấu hỏ, muốn tìm chủ đề khác.

- Có việc gì thì em cứ hỏi.

Lâm Vân ngạc nhiên nhìn Hàn Vũ Đình.

- Anh rể, có phải anh đã từng tặng cho tỷ tỷ một bộ nội y không?

Hàn Vũ Tích hỏi câu này làm cho Lâm Vân không biết trả lời như thế nào.

Hắn dúng là tặng cho Hàn Vũ Tích một bộ nội ý. Nhưng hắn còn không biết Hàn Vũ Tích đã nhận được bộ nội y kia chưa.

Lâm Vân không trả lời vấn đề của Hàn Vũ Đình. Loại vấn đề này hắn không có cách nào trả lời. Cho dù là trả lời được, hắn cũng sẽ không nói loại chuyện như vậy cho Hàn Vũ Đình. Cầm lấy bè gỗ, nói với Hàn Vũ Đình:

- Anh cảm thấy nơi này khá nguy hiểm, chúng ta vẫn nên sớm rời đi.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân không trả lời, miệng nhỏ vển lên, hừ hừ đi theo sau của Lâm Vân. Áo lót của mình, hắn có thể xem, vì sao mình chỉ hỏi có phải hắn tống áo ngực cho tỷ tỷ không, hắn lại không trả lời. Nhưng nghĩ lại, việc này có lẽ mình không nên hỏi mới đúng.

Tuy nhiên chưa kịp nói thêm cái gì thì hai người đã tới bên cạnh ao đầm. Lâm Vân ném cái bè vào trong ao đầm, nhìn Hàn Vũ Đình nói:

- Em lên trước đi.

Hàn Vũ Đình không đi lên bè gỗ, mà đi lại gần bên người của Lâm Vân nói:

- Anh rể, anh ôm em qua đó đi.

Biết Hàn Vũ Đình còn sợ hãi chuyện hôm qua, không dám đi lên bè gỗ. Lâm Vân cũng không có cách nào cự tuyệt yêu cầu này của Hàn Vũ Đình. Dù sao mấy ngày qua nàng vẫn ở trong ngực mình đấy thôi. Thêm một lần này cũng không có gì khác nhau. Vì vậy hắn liền ôm lấy Hàn Vũ Đình, rồi nhảy lên bè gỗ.

- Anh rể….

- Còn có chuyện gì?

Lâm Vân kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình. Vấn đề của cô nàng này nhiều thật đấy.

- Anh rể, lát nữa nếu như lại có cái gì ngăn cản bè gỗ của chúng ta, thì anh đừng ném một mình em lên bờ nhé, em rất sợ.

Hàn Vũ Đình đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy đối với Lâm Vân.

- Ném lên bờ thì còn gì phải sợ? Chỉ có rơi vào ao đầm mới đáng sợ thôi.

Nói xong, Lâm Vân nghĩ thầm, chỉ cần mình tập trung điều khiển cái bè, nếu lại bị con quái vật kia đánh lật bè gỗ, thì mình tu luyện coi như uổng phí:

- Cùng một chỗ với anh rể rơi xuống ao đầm em không sợ, nhưng em sợ chỉ có một mình ở trên bờ. Em thực sự rất sợ….

Hàn Vũ Đình sâu kín nói, thanh âm lờn vởn quanh tai, lại như xa tận chân trời vậy. Lâm Vân chấn động, đột nhiên minh bạch vì sao ngày đó Hàn Vũ Đình muốn bò tới cái ao đầm. Là do nàng ấy không chịu được cái chết cô đơn. Nàng biết nếu mình chết, nàng cũng không thể thoát khỏi chung số phận.

Trong lòng cảm động, thậm chí có chút hổ thẹn vì suýt nữa làm cho nàng mất mạng. Bởi vì mình rơi xuống ao đầm không nhất định phải chết. Nhưng Hàn Vũ Đình một khi rơi vào đó, thì phải chết không nghi ngờ. Cho nên Lâm Vân có chút không tự chủ được ôm chặt Hàn Vũ Đình trong ngực.

Hàn Vũ Tích thì càng ôm chặt bên hông của Lâm Vân, cả người như muốn dán vào ngực của Lâm Vân vậy. Một cảm giác mềm mại truyền tới khiến Lâm Vân hơi xấu hổ, vội vàng muốn kéo Hàn Vũ Đình cách xa hơn một chút, nhưng Hàn Vũ Đình vẫn ôm rất chặt. Lâm Vân thấy thế cũng mặc kệ nàng, dùng thêm lực ở chân, bè gỗ giống như mũi tên bay lướt qua ao đầm đi tới phía bờ bên kia.

Lâm Vân một mực chú ý nguy hiểm dưới chân. Tuy nhiên lần này có vẻ nhưng không có vấn đề gì. Lâm Vân rất an toàn đi tới bờ bên kia. Còn cách bờ hai mét, Lâm Vân liền nhảy lên bờ. Nhìn Hàn Vũ Đình vẫn ôm chặt hông của mình, liền nói:

- Vũ Đình, đến rồi, xuống đi.

Lâm Vân vỗ vỗ vai của Hàn Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình lại càng ôm chặt hơn. Trong lòng Lâm Vân buồn bực, không biết nàng làm sao vậy, nhưng cũng không thúc dục nàng. Thật lâu sau, Hàn Vũ Đình mới buông tay ra, con mắt có chút đỏ nhìn Lâm Vân:

- Cảm ơn anh, anh rể.

Biểu lộ không hề giống cô gái nóng vội như trước kia. Ngược lại lại giống như một cô gái nhỏ đa sầu đa cảm.

- Em đã gọi anh là anh rể, em cần gì phải nói lời cảm ơn với anh. Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân xong, lấy áo khoác của mình choàng lên người của Hàn Vũ Đình.

Lúc ở trong động, Hàn Vũ Đình đã biết Lâm Vân không sợ lạnh, nên không từ chối , khoác lên áo khoác của Lâm Vân, rồi khôi phục bộ dáng dí dỏm nói:

- Anh rể, quần áo của anh lỗi thời quá. Anh xem, mấy anh chàng đẹp trai bây giờ còn ai mặc quần áo như vậy đâu. Chỉ có mỗi anh là lạc hâu thôi, hì hì.

Lâm Vân thật không biết nói gì., chỉ đơn giản nói:

- Đi thôi.

Lâm Vân vừa nói xong câu đó, trên hòn đảo bay lên một đám khói đen. Là phương hướng của động dơi. Lâm Vân đột nhiên rất muốn quay lại đó xem là chuyện gì, nhưng nhìn sang Hàn Vũ Đình thì lại nhịn xuống.

- Anh rể, kỳ thực bình an là tốt nhất. Tỷ tỷ chắc đang rất mong ngóng anh trở về. Tuy em không biết anh vì sao muốn tới nơi này, nhưng em nghĩ, nếu anh rể làm xong mọi việc sớm hơn chút, vậy cũng có thể gặp tỷ tỷ sớm hơn.

Những lời này của Hàn Vũ Đình đã nói tới tâm khảm của Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn thoáng qua Hàn Vũ Đình, không nhìn lại hòn đảo kia nữa.

- Vũ Đình, vẫn là anh ôm em đi vậy.

Lâm Vân đột nhiên đưa ra yêu cầu này.

- Thật sao, anh rể? Anh rể thật là tốt.

Nói xong, liền lao vào ngực của Lâm Vân, hai tay bám lên cổ.

Lâm Vân bất đắc dĩ ôm Hàn Vũ Đình. Thật không ngờ cô nàng Hàn Vũ Đình này đã lớn tồng ngồng như vậy rồi , còn cư xử giống như một đứa bé muốn người lớn ôm như vậy.

Hắn muốn ôm Hàn Vũ Đình là vì hắn không muốn mất thời gian tiếp tục tìm kiếm linh thạch ở trong rừng nữa. Hắn muốn tới núi Misimi sớm để tìm linh thạch.

Rồi sau đó là quay về gặp Hàn Vũ Tích. Nếu như không có linh thạch, thì mình cũng không miệt mài tìm kiếm nữa. Mà quay trở về mang theo Hàn Vũ Tích, sống cuộc sống của hai người.

Ôm lấy Hàn Vũ Đình, Lâm Vân không dùng tốc độ như trước đi lại trong rừng mà là chạy thật nhanh đi qua khu rừng. Hàn Vũ Đình ôm chặt Lâm Vân, tim đập thình thịch vì tốc độ của Lâm Vân quá nhanh.

Trong lòng nàng hiện giờ mới minh bạch vì sao Lâm Vân muốn ôm nàng đi đường. Cũng không phải như mình suy nghĩ là anh rể thích ôm mình, mà là ngại mình đi chậm. Anh ấy đột nhiên tăng tốc độ, không như lúc trước vừa đi vừa tìm kiếm, chắc là vì anh ấy rất muốn gặp tỷ tỷ. Hiện tại nàng cảm giác tỷ tỷ thật hạnh phúc, còn mình thì sao? Mình có một người anh rể như vậy còn đòi hỏi gì nữa? Nhưng cảm giác đau xót ở sâu trong nội tâm thật khó áp chế.

Hàn Vũ Đình nằm ở trong ngực của Lâm Vân, nhìn cảnh vật vùn vụt qua trước mặt, càng ngày càng càng bội phục bản lĩnh của Lâm Vân. Rõ ràng ôm mình chạy trong một khu rừng chưa quen thuôc lại có thể chạy nhanh như vậy. Nếu như anh ấy không ôm mình, thì tốc độ của anh ấy sẽ nhanh như thế nào? Có lẽ quán quân môn chạy cự li dài cũng chỉ là trò cười trong mắt của anh rể mà thôi.

Còn có, dù chạy lâu như vậy nhưng chưa thấy Lâm Vân phải dừng lại nghỉ ngơi. Chỉ có tối hôm qua, anh ấy ôm mình chạy một đêm, lại trợ giúp mình giải trừ hết độc mới tiêu hao hết khí lực. Chỉ là, tối hôm qua mình nằm ngủ trong ngực của anh ấy, anh ấy hẳn là không biết. Loại cảm giác yên bình như vậy có lẽ về sau sẽ không còn có. Bởi vì vị trí nay từ nay về sau chính là của tỷ tỷ.

Âm thầm thở dài, bỗng nhiên nàng lại cảm thấy cao hứng cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ đã chịu khổ quá nhiều rồi, vị trí kia nên thuộc về chị ấy. Không có bất kỳ ai có tư cách hơn chị ấy.

Dần dần thích ứng với tốc độ của Lâm Vân, nàng không còn cảm giác choáng váng nữa. Chẳng lẽ đây là nội lực? Anh rể biết võ công sao? Võ công cũng có thể lợi hại như vậy?

## 199. Chương 170 (1): Bốn Người

Chương 170 (1): Bốn người

Lâm Vân đột nhiên dừng một chút, lại chuyển về hướng khác chạy. Hàn Vũ Đình nằm trong ngực Lâm Vân, cũng biết Lâm Vân đã chuyển hướng. Nhưng nàng không quan tâm tới cái này. Mặc kệ Lâm Vân chạy đi tới nơi nào, chỉ cần nàng còn ở trong ngực Lâm Vân là đủ.

Sở dĩ Lâm Vân chuyển hướng là vì hắn mơ hồ ngửi thấy mùi khói ở phía Tây Nam. Nơi này là rừng mưa nguyên thủy, vì sao lại có khói bốc lên? Chẳng lẽ có người hay là vì cái gì đó? Chỗ có khói cũng không phải quá xa, Lâm Vân muốn tới đó nhìn xem một chút. Nếu như là hai người bản xứ hôm trước, Lâm Vân còn muốn hỏi vì sao không thể giải trừ hoàn toàn chất độc.

Hàn Vũ Đình còn đang nghĩ ngợi, Lâm Vân đột nhiên dừng lại. Nàng vội vàng ngẩng đầu nhìn ra, thì thấy có bốn nam tử đang ngồi vây quanh một đống lửa, hình như đang nướng cái gì đó. Những người này trông thấy Lâm Vân đi tới, cũng đều đứng lên, sắc mắt kỳ quái nhìn hai người Lâm Vân và Hàn Vũ Đình. Bọn họ thật không ngờ, trong rừng rậm hoang vu như vậy lại có thể gặp phải hai người da vàng. Thậm chí trong đó là một nữ nhân xinh đẹp.

Những người này dò xét hai người Lâm Vân, Lâm Vân đồng dạng cũng đánh giá bọn họ. Một người da đen, ba người da trắng, đều mang theo ba lô lữ hành giống như Lâm Vân. Phỏng chừng bọn là một đội thám hiểm. Ở giữa bốn người là một đống lửa, ở trên không biết là nướng con gì, còn phát tán ra mùi thơm ngào ngạt. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Đi vào sâu trong rừng rồi lại có thể gặp bốn người không phải là thổ dân.

- Hai ngươi từ đâu tới?

Một người da trắng cao lớn dùng tiếng anh hỏi, trong khi đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân. Lâm Vân lắc đầu, không muốn nói chuyện với bọn họ, mặc dù hắn cũng hiểu tiếng anh. Bởi vì tay da trắng kia đang nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Đình. Mặc dù muốn đánh người này một trận, nhưng lại không có lý do thích hợp nào. Cũng không thể nói mình đánh y vì hoài nghi tâm thuật của y bất chánh a.

Trả muốn đáp bọn họ, ôm Hàn Vũ Đình muốn tiếp tục đi tiếp. Thì nghe thấy một người da trắng khác nhẹ giọng nói:

- Người kia không phải giống như cái tay Trâu Tiền từ Hoa Quốc tới chứ?

- Hắn là người Châu Á, nhìn bộ dáng, rất có thể là người Hoa Quốc.

Một người da trắng có chiều cao bình thường nhưng thân hình lực lượng thuận miệng trả lời. Mà ánh mắt của ba người này đều một mực nhìn vào hai người Lâm Vân và Hàn Vũ Đình. Lâm Vân giật mình, bọn họ cũng biết giáo sư Trâu Tiền? Xem ra những kẻ này không đơn giản.

- Chúng tôi là người Hoa Quốc, các anh từ nơi nào tới?

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân không có đi, còn tưởng rằng Lâm Vân không biết tiếng Anh, chủ động hỏi. Mấy người này thấy Hàn Vũ Đình cũng biết tiếng Anh, liền hào hứng mời hai người Lâm Vân đi tới ăn thịt. Lâm Vân nhìn cái con vật bị nướng kia không biết là con gì, liền lắc đầu từ chối. Nhưng không rời đi. Hắn rất muốn biết những người này vì sao lại nói tới giáo sư Trâu Tiền.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân chủ động dừng lại, còn buông mình xuống, trong lòng có chút kỳ quái. Âm thầm tự nhủ, không phải anh ấy đang vội làm gì đó sao?

Lâm Vân buông Hàn Vũ Đình xuống, tới một chỗ trống, bắt đầu dựng lều. Nhìn bộ dạng của hắn, có vẻ như chuẩn bị qua đêm ở chỗ này. Tuy nhiên, hiện tại cho dù Lâm Vân làm bất cứ chuyện gì, nàng sẽ đều không để ý. Chỉ cần Lâm Vân ở bên cạnh nàng là được.

Vài tên thám hiểm này trông thấy Hàn Vũ Đình rời khỏi ngực của Lâm Vân, hành động vẫn rất tự nhiên. Không khỏi kỳ quái. Nữ nhân này đi lại vẫn bình thường, vì sao người nam nhân kia phải ôm nào. Có lẽ hai người này có quan hệ gì đó.

Lâm Vân dựng xong cái lều thì đi về hướng nhóm người kia. Ngươi cao lớn da trắng dựng một ngón tay tỏ ý Ok. Lâm Vân mặc kệ y, giả vờ không hiểu. Hắn quay đầu nhìn Hàn Vũ Đình nói:

- Em vào trong lều trước đi, anh ở bên ngoài một lát.

Hàn Vũ Đình vâng một tiếng, liền đi vào lều. Nàng biết Lâm Vân khẳng định có chuyện gì đó muốn làm. Mà ánh mắt của cái tay da trắng cao lớn kia thật sự làm nàng chán ghét.

Thấy Hàn Vũ Đình đã đi vào trong lều, Lâm Vân liền tới ngồi bên cạnh bốn người đang nướng thịt. Nguyên lai là thịt của một con lợn rừng. Hiện tại Lâm Vân không đói bụng, nên không có hứng thú với số thịt nướng đó.

Vài tay nước ngoài này liên tục hỏi Lâm Vân từ đâu tới, tới nơi này làm gì, Lâm Vân đều giả vờ hồ đồ. Chỉ dùng tay để biểu đạt rằng mình và em gái đi du lịch lạc đường. Những người này nhìn có hiểu hay không hay là có tin tưởng Lâm Vân hay không, Lâm Vân căn bản mặc kệ. Dù sao mình chỉ cần nghe được tin tức của giáo sư Trâu Tiền là đủ.

Mấy người thấy không hỏi được gì từ Lâm Vân, cũng lười hỏi lại, mà là giúp nhau tham khảo tuyến đường trong mấy ngày kế tiếp. Tay da trắng cao lớn thì liên tục đảo tròng mắt về hướng cái lều mà Hàn Vũ Đình đang ở trong đó.

Nghe mấy người này nói chuyện, Lâm Vân vẫn chưa nghe được thông tin nào hữu ích. Tay da trắng cao lớn đột nhiên đứng lên, không nói gì mà rời đi. Lâm Vân lạnh lùng cười, hướng về cái lều gọi:

- Vũ Đình, em ra đây đi.

Hàn Vũ Đình nghe thấy Lâm Vân gọi, vội vàng chạy ra ngồi bên cạnh Lâm Vân. Một bên sưởi ẩm, một bên nói vài câu chuyện phiếm với mấy người nước ngoài. Những người này cũng hỏi mấy câu thăm dò nàng, nhưng bởi vì nàng không biết Lâm Vân định làm gì, cho nên cũng chỉ trả lời qua loa. Quả nhiên, Hàn Vũ Đình còn ngồi chưa được lâu, tay da trắng cao lớn kia mang theo khuôn mặt ngượng ngùng trở về. Lúc ngồi xuống thậm chí còn xê dịch tới gần Hàn Vũ Đình.

- Vũ Đình, em về lều trước đi, đợi lát nữa anh lại gọi em ra.

Lâm Vân cười cười nói với Hàn Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình cuối cùng mới minh bach Lâm Vân nghĩ gì. Cũng biết Lâm Vân vì sao lại gọi mình đi ra, rồi lại nói mình trở về. Liếc mắt nhìn Lâm Vân một cái, phì cười nói:

- Anh rể, anh thật đúng là xấu.

Nói xong, lập tức trở về cái lều.

Tay da trắng cao lớn thấy mình vừa tới, cô gái xinh đẹp kia liền đi, trong lòng rất là ngứa ngáy. Mặc dù muốn tiếp tục rời đi, nhưng sợ như thế lại quá rõ ràng. Liền dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người khác, quyết định buổi tối động thủ. Đám người này sống ở trong rừng hơn một tháng, không chỉ nói là nữ nhân xinh đẹp, cho dù là một con heo mẹ cũng không thấy. Bây giờ nhìn thấy một mỹ nữ như Hàn Vũ Đình, mấy cái tên đã nín nhịn mấy tháng này, làm sao có thể bỏ qua. Thiếu chút nữa là muốn trực tiếp đi lên đoạt. Thậm chí bọn chúng đều quyết đinh nếu Lâm Vân không hợp tác, lập tức giết Lâm Vân rồi cướp lấy Hàn Vũ Đình. Ở trong một khu rừng nguyên sinh như vậy, cho dù giết người cũng không ai biết.

Cũng may Lâm Vân coi như thức thời, rõ ràng chủ động ở lại. Tuy hiện tại rất muốn động thủ, nhưng vẫn là quyết định đến buổi tối làm thịt Lâm Vân. Mấy người này dùng tiếng Anh nói nhỏ với nhau, Lâm Vân nghe được rất rõ ràng. Bọn này quả thực chính là coi Lâm Vân và Hàn Vũ Đình như hai con dê đợi làm thịt.

Mấy tay này nói chuyện với Lâm Vân, nhưng Lâm Vân chỉ ậm ừ giống như nghe không hiểu, bọn họ liền mặc kệ hắc. Sau đó là bàn mưu tính kế ngay trước mặt của Lâm Vân. Nói làm như thế nào để đối phó với Hàn Vũ Đình, ai lên trước, ai lên sau. Lâm Vân thực sự là nhịn không được muốn tiến lên bắt mấy tên này rồi nghiêm hình khảo vấn.

Nhưng một tên da trắng vừa lúc chuyển chủ đề về hành động của chuyến đi lần này. Lâm Vân thông qua hơn nửa tiếng thảo luận và nói chuyện phiếm của bọn chúng, cuối cùng mới biết rõ câu chuyện trong đó.

Lúc giáo sư Trâu Tiền tới Peru, thì hành tung và mục đích của ông đấy lại bị một tổ chức ngầm của nước Mĩ biết. Hơn nữa còn âm thầm sao chép tất cả tài liệu của giáo sư Trâu Tiền. Mà tổ chức ngầm kia tuy không phải là tổ chức của chính phủ, nhưng lại vì chính phủ phục vụ. Khi bọn họ biết viên đá kia có mang theo một loại năng lượng mới, thì rất điên cuồng. Tổ chức đó chia làm hai nhóm, một nhóm là theo dõi giáo sư Trâu Tiền từ lúc ông ấy bắt đầu đi núi Misimi. Một nhóm, thì đi vào rừng Amazon, dọc theo tuyến đường trên bản đồ của giáo sư Trâu Tiền, Nói đúng ra mục đích của tổ chức ngầm kia giống như mục đích của Lâm Vân, cũng là vì tìm kiếm linh thạch. Chỉ là Lâm Vân kiếm linh thạch để tu luyện, mà những người kia tìm kiếm linh thạch để khai thác năng lượng trong đó.

May mắn giáo sư Trâu Tiền chỉ mang theo bản đồ tuyến đường, chứ không có gì nói tới đại học Yên Kinh. Nếu có dính líu tới đại học Yên Kinh, phỏng chừng những người này còn muốn đi tới quốc nội lăn qua lăn lại. Mà bốn người này chính là nhóm có nhiệm vụ đi vào rừng Amazon để tìm linh thạch. Khó trách Lâm Vân thấy bọn chúng còn mang theo các loại công cụ kiểm tra tới

## 200. Chương 170 (2): Bốn Người

## 201. Chương 171: Không Có Tuổi Thơ

Lâm Vân đeo ba lô trên lưng, trong đầu suy nghĩ những người này rốt cuộc là là ai? Cho dù là có liên quan tới chính phủ nước Mĩ cũng sẽ không coi trọng linh thạch như vậy chứ? Họ còn chưa chắc công dụng của nó cơ mà. Đang nghĩ tới đây thì Hàn Vũ Đình đã chặn trước người hắn.

- Có chuyện gì vậy?

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình hỏi.

- Anh rể, anh không vội đến đó à?

Hàn Vũ Đình nói xong, kỳ quái nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân tự nhủ, đương nhiên là vội rồi. Lập tức phản ứng, hóa ra là cô nàng này muốn mình ôm. Thât đúng là không biết nên nói gì cho phải. Nhưng Lâm Vân không phản đối nàng, trực tiếp ôm Hàn Vũ Đình, bắt đầu tăng tốc độ.

Tuy chạy nhanh, nhưng Lâm Vân vẫn chạy theo đúng tuyến đường của giáo sư Trâu Tiền vẽ, mà không đi lối tắt. Hắn cho rằng, nếu tuyến đường này dẫn đến những nơi có linh mạch sung túc, thì hắn có thể cảm giác được.

Trừ lúc ăn cơm và đi ngủ, Lâm Vân đều một mực chạy. Hàn Vũ Đình tuy rất đau lòng anh rể mỗi ngày vất vả chạy với cường độ cao như vậy, nhưng nàng lại không có cách nào giúp hắn.

Chỉ có ban ngày lúc ăn cơm, Hàn Vũ Đình luôn tận lực đem những con gà rừng hay thỏ hoang mà Lâm Vân săn bắt làm ngon hơn một chút, để Lâm Vân ăn càng nhiều càng tốt. Nàng không biết Lâm Vân muốn tìm cái gì, đôi khi thậm chí cả buổi tối, hắn cũng ôm mình không ngừng chạy. Mà lúc đó thì mình ngủ ở trong ngực của hắn.

Nhìn khuôn mặt ngày càng gầy của anh rể, Hàn Vũ Đình mấy lần mở miệng bảo hắn nghỉ ngơi một chút, nhưng Lâm Vân luôn lắc đầu. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Lâm Vân đều không ở cùng một chỗ với Hàn Vũ Đình. Mặc dù Hàn Vũ Đình nói qua mấy lần, nhưng Lâm Vân toàn lấy cớ để ở ngoài trông coi.

Cho nên Hàn Vũ Đình luông trông ngóng trời mưa. Bởi vì chỉ khi mưa to, Lâm Vân mới đi vào trong lều.

Hôm nay rốt cuộc có mưa, Hàn Vũ Đình nghĩ thầm, vô luận như thế nào cũng phải bảo anh rể vào trong lều ngủ một đêm. Chắc anh ấy đã lâu chưa ngủ một giấc nào ngon. Nàng cũng đà từng vụng trộm nhìn xem anh rể, thì thấy mỗi lần anh ấy đều chặt cành cây rồi xếp quanh cái lều theo một quy tắc gì đó. Xong xuôi thì mới tới một chỗ không xa ngồi bất động.

- Anh rể, đêm này trời mưa, anh đừng đi ra ngoài, em rất sợ ở một mình trong đêm mưa gió như vậy.

Hàn Vũ Đình cơ hồ là khẩn cầu nhìn Lâm Vân nói. Nửa tháng nay, Lâm Vân không ngừng chạy, người đã gầy đi không ít. Cho nên nàng muốn hắn vào trong lều ngủ thoải mái một giấc.

Lâm Vân gật đầu, cho dù Hàn Vũ Đình không nói, đêm nay hắn cũng ở trong lều. Hắn không muốn tu luyện trong trời mưa như vậy.

- Vũ Đình, em kể chuyện của chị em cho anh nghe đi.

Lâm Vân ngồi xuống một chỗ trong lều, thấy Hàn Vũ Đình không buồn ngủ, liền hỏi.

Thấy Lâm Vân đồng ý yêu cầu của mình, trong lòng Hàn Vũ Đình rất cao hứng. Không chút nghĩ ngợi đi tới bên cạnh Lâm Vân, nằm vào ngực của hắn nói:

- Vâng, em cũng đang muốn kể cho anh nghe đây.

Lâm Vân không để ý Hàn Vũ Đình nằm vào ngực của mình, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ khác là lần trước không thể nhúc nhích, mà lần này có thể. Hắn nhìn ra được Hàn Vũ Đình rất ỷ lại mình. Âm thầm tự nhủ, việc này cũng rất bình thường. Dù sao một tháng qua, nàng đều ở bên cạnh mình, ngoài mình ra còn có ai khác đâu.

Một sinh viên mới ra trường, chưa trải nhiều sự đời, trong lúc bất lực, sinh ra thái độ ỷ lại cũng rất bình thường. Hơn nữa mình còn là anh rể của nàng.

Hàn Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân cũng không phải lần đầu tiên. Thậm chí mỗi ngày đều là Lâm Vân ôm nàng mà chạy. Nhưng lần này nàng lại muốn ở trong cái lều này, ở trong ngực của hắn ngủ một giấc thật say.

Không chỉ một lần nàng nghĩ đây không phải là vị trí của nàng, đây là vị trí của tỷ tỷ. Nhưng nàng không khống chế nổi dục vọng muốn ở vị trí đó. Lâm Vân cách nàng gần như vậy, nhưng cũng rất là xa xôi. Nàng thậm chí còn suy nghĩ, nếu hiện tại Lâm Vân làm gì mình, nàng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Suy nghĩ này khiến cho nàng vừa ngượng ngụng vừa chờ mong. Chẳng lẽ mình đang câu dẫn anh rể sao? Làm như vậy thì mình sao có thể đối mặt với tỷ tỷ.

- Vũ Đình, đưa tay của em cho anh.

Lâm Vân lên tiếng, đã cắt đứng suy nghĩ của Hàn Vũ Đình. Lâm Vân nói xong, bắt lấy cổ tay của Hàn Vũ Đình, xem xét một lát. Hình như chất độc trong cơ thể nàng đang ít dần đi, đây là chuyện gì vậy? Loại độc này chẳng lẽ có thể tự biến mất? Hay là do dùng thảo dược kia mà mới dần dần biến mất?

- Em thấy lạnh à?

Lâm Vân biết cơ thể trong người của Hàn Vũ Đình đang tiêu tán, nên yên tâm. Trông thấy Hàn Vũ Đình chỉ dựa vào ngực của mình, im lặng không nói, còn cúi đầu vào trong. Hắn thả tay nàng xuống, kỳ quái hỏi. Buổi tối ở đây quả thực có chút lạnh, mình thì không sao, nhưng Hàn Vũ Đình có lẽ là sẽ lạnh.

Hàn Vũ Đình đột nhiên hồi tỉnh, cảm thấy xấu hổ vì cử động của mình. Tranh thủ thời gian xê dịch ra bên ngoài, chỉ khẽ tựa vào bờ vai của Lâm Vân, suy nghĩ của nàng giống như bị lời của Lâm Vân kéo tới rất xa…

- Lúc em mới sinh ra thì tỷ tỷ đã bốn tuổi rồi. Chị ấy và em không cùng một mẹ. Tỷ tỷ không biết mẹ của chị ấy đi nơi nào, cha thì nói bà ấy đã chết rồi. Em nhớ, lúc tỷ tỷ lớn hơn chút, đã hỏi lại câu này mấy lần, đều bị cha đánh. Cha và mẹ em cũng không phải rất yêu mến tỷ tỷ. Nhưng em lại rất yêu chị ấy, từ nhỏ đến lớn em đều được chị ấy chăm sóc.

- Năm đó Hàn gia đã xuống dốc. Cha của em vốn là con thứ của Hàn gia, cho nên không được phân chia nhiều tài sản cho lắm. Về sau cha và mẹ mang theo chúng em ly khai Phần Giang tới Kiều Dương. Em và tỷ tỷ đều học xong tiểu học ở đấy.

- Lúc ấy, em luôn đi theo đằng sau tỷ tỷ, tỷ tỷ đi học cũng đều dẫn em theo. Mỗi lần em bị người khác bắt nạt, chị ấy lại giúp em. Vì thế mà tỷ tỷ bị người khác đánh không biết bao nhiêu lần.

…

- Em nhớ lúc em bảy tuổi, tỷ tỷ bởi vì hỏi mẹ của chị ấy đi nơi nào, kết quả là bị cha đánh một trận nặng nhất. Lúc ấy tỷ tỷ bị hôn mê bất tỉnh. Vẫn là dì của bọn em đưa tỷ tỷ tới bệnh viện. Từ đó về sau tỷ tỷ không hỏi chuyện của mẹ chị ấy nữa. Nhưng cùng từ đấy về sau, tỷ tỷ thường hay té xỉu, mãi đến khi đi làm mới khá hơn chút.

- Về sau Hàn gia ở Phần Giang bắt đầu phát triển tốt hơn. Lúc cha mang theo cả gia đình đi tới Phần Giang, thì tỷ tỷ đã học đại học năm thứ nhất. Nhưng từ lúc bị cha đánh, tỷ tỷ rất ít khi nói chuyện với cha mẹ. Chỉ cần cha mẹ phân phó điều gì chị ấy cũng không cự tuyệt. Em biết tỷ tỷ có một tấm hình, là hình của mẹ chị ấy. Em còn thường thấy chị ấy nhìn bức ảnh thầm khóc. Nhưng em lại không biết nên an ủi tỷ tỷ như thế nào.

- Lúc tỷ tỷ học đại hoc năm thứ hai, cha trở về sau một cuộc họp gia đình, nói rằng đã giúp chị ấy chọn một cuộc hôn nhân. Lúc ấy em chưa biết là cuộc hôn nhân với ai, nhưng em biết tỷ tỷ còn chưa học xong đại học. Cho nên em đã nói với cha là đợi chị ấy học xong đại học thì quyết định. Kết quả là bị cha mắng một trận.

- Tỷ tỷ nghe được chuyện này, liền khóc cả một buổi tối. Về sau cha mẹ không biết đã nói gì đó, ngày hôm sau thì tỷ tỷ tạm thời nghỉ học.

- Về sau là chuyện tỷ tỷ xuất giá. Em nghe cha mẹ nói, mới biết người tỷ tỷ gả là một thiếu gia hoàn khố của Lâm gia. Nghe nói còn là một tay tầm hoa vấn liễu, không có việc ác gì là không làm. Trong lòng của em lúc đấy rất là thương tỷ tỷ, cũng là hận tay thiếu gia hoàn khố của Lâm gia rất nhiều…Thực xin lỗi, anh rể, lúc đó em không biết anh lại khác với lời đồn như thế.

Hàn Vũ Đình nói tới đây, thì dừng một chút, nhìn Lâm Vân.

- Ừ, anh biết rồi, em nói tiếp đi.

Lâm Vân không nghĩ tới, lúc nhỏ Hàn Vũ Tích cũng không hạnh phúc gì. Nàng còn chưa học xong đại học đã phải gả cho một tên hoàn khố điên khùng như mình. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải làm cho Vũ Tích hạnh phúc. Cho dù mình có vất vả hơn nữa, cũng không thể để cho Vũ Tích chịu khổ. Nàng chịu khổ đã quá nhiều.

- Vâng, nhưng chuyện này không phải là chuyện trọng yếu nhất. Tỷ tỷ kết hôn còn chưa tới một năm, rõ ràng nghe nói…Anh rể đã điên rồi. Em có thể tưởng tượng hoàn cảnh của tỷ tỷ lúc đó, nên thường xuyên tới an ủi tỷ tỷ. Bởi vì từ khi tỷ tỷ xuất giá, tỷ tỷ chưa từng về nhà một lần. Mặc dù nhà của chúng em đã dần dần chuyển biến tốt đẹp từ cuộc hôn nhân của tỷ tỷ.

- May mắn lúc đó tỷ tỷ tìm được một công việc. bằng không em rất khó có thể tượng tưởng, không có công việc, tỷ tỷ làm sao có thể kiên trì được.

Hàn Vũ Đình nói xong, nhìn về Lâm Vân, trong mắt đầy chờ đợi.

Lâm Vân đương nhiên minh bạch ý của Hàn Vũ Đình. Không cần Hàn Vũ Đình nhắc nhớ, hắn cũng muốn mau trở về nhìn thấy Vũ Tích. Nhưng không có linh thạch, sẽ không có thực lực, hết thành sẽ trở thành nói suông. Hiện tại cuộc sống của Vũ Tích cũng bình an. Chờ mình tìm được linh thạch thì sẽ về ngay với nàng.

Trong lòng Vũ Đình cũng rất thương cảm, nàng tựa sát vào người Lâm Vân, bất tri bất giác đã ngủ.

## 202. Chương 172 (1): Tha Hương Gặp Cố Tri

Lâm Vân lại ngủ không được. Hắn đang nghĩ về cuộc sống ngắn ngủi với của hắn với Hàn Vũ Tích. Nàng vụng trộm mua hộp cơm về, nàng mang theo mình đi mua thức ăn. Còn có lần đầu tiên nàng mang mình đi tới quán ăn, ăn mì thịt bò.

Còn lần sinh nhật của nàng, mình làm vòng tặng cho nàng, nàng đã nhào vào lòng mình mà khóc. Hắn đã yêu nàng ngay từ khoảnh khắc đó. Khoảng khắc đó luôn hiện ra trong tâm trí của hắn.

Mùi thơm trên giường của nàng, chiếc cái áo lót màu hồng phấn của nàng. Mà những thứ mình gửi cho nàng, không biết nàng đã nhận được chưa?

Mình tới thế giới này đã đươc môt thời gian rồi, cũng đã gặp qua rất nhiều cô gái đẹp. Nhưng vì sao trong trái tim của mình chỉ có mỗi hình ảnh của Vũ Tích? Yêu không có lý do gì, vừa đơn giản lại vừa khó. Lúc trước mình ra vẻ thờ ơ rời đi Phần Giang, lại rời đi Phụng Tân, chẳng lẽ lúc đó mình không còn chút suy nghĩ gì về Hàn Vũ Tích sao?

Mình chỉ tự lừa dối bản thân mà thôi. Nếu như thờ ơ, vì sao mình phải dùng hết lực lượng Tinh Vân để chữa trị cho nàng? Thậm chí còn bị thương? Nếu như mình thờ ơ, vì sao khi nhặt lên Tưởng Niêm, mình lại khổ sở như vậy? Rồi buông tha cho hành trình đằng sau?

Nếu như thờ ơ, vì sao khi Vũ Tích tát mình, mình vẫn còn giúp nàng giải quyết phiền toái? Nếu như mình thờ ơ, thì có thể làm cho nàng ấy một bộ nội y hay không? Thậm chí dù biết rõ nguy hiểm cũng muốn đi về lấy lại bộ nội y?

Mỗi ngày mình đều phải tranh đấu để dành lại cái sống trong cái chết, mà nguy hiểm ở đó, mình làm sao lại không biết? Nhưng dù biết, mình vẫn đi về.

Khi người ta dễ dàng quên mất người mình yêu, thì đó không phải là yêu.

Vũ Tích đã nói qua “Nếu mình chết, nàng cũng đi theo mình”, đổi lại là mình thì sao? Nếu như người mình yêu mất đi, mà mình chỉ còn lại một mình, thì cho dù có bay vút tầng trời, ngang du tứ bể mình có cảm thấy vui không? Mình có cảm thấy cô đơn không?

Bên ngoài lều, mưa đã nhỏ hạt, tiếng mưa dần dần nhỏ, giống như tiếng khóc trầm thấp khi nhớ tới người mình yêu.

Khi Hàn Vũ Đình tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng, mưa bên ngoài cũng tạnh. Nhưng nàng không ngờ Lâm Vân rõ ràng không có đi ra ngoài, mẫ vẫn ngồi ở chỗ kia. Mà mình thì nằm trong lòng hắn ngủ cả đêm. Anh rể là sợ mình tỉnh giấc mới không nằm ngủ sao? Nàng không có lập tức rời đi, mà tiếp tục nằm trong ngực của Lâm Vân mà ngủ.Nàng cảm giác Lâm Vân đang suy một chuyện gì đó, nên nàng không muốn kinh động hắn.

- Em tỉnh rồi à? Để anh ra ngoài lấy chút gì ăn. Em đi rửa mặt đi.

Hàn Vũ Đình vừa tỉnh dậy, Lâm Vân liền biết, nên muốn chuẩn bị thứ gì đó để ăn sáng.

- Anh rể, đơi một chút.

Hàn Vũ Đình đột nhiên ôm eo của Lâm Vân.

- Làm sao vậy?

Lâm Vân kỳ quái nhìn Hàn Vũ Đình.

- Anh tiếp tục ngủ đi, để em đi ra ngoài lấy thức ăn.

Hàn Vũ Đình nhìn chăm chú vào Lâm Vân nói.

Lâm Vân cười nói:

- Ở chỗ này kiếm thức ăn cũng không phải là đơn giản, em vẫn nên đi ngủ đi.

Nói xong liền xốc cửa lều đi ra ngoài.

Hàn Vũ Đình che kín mặt mình vì xấu hổ. Lúc nãy mình gọi Lâm Vân, mình có một loại xúc động, muốn ôm Lâm Vân vào người rồi nói:

- Anh rể ngoan, anh cứ ngủ tiếp đi.

Nhưng Lâm Vân chỉ nói đơn giản một câu nàng đã mất đi dũng khí. Tối hôm qua có phải anh rể thức cả đêm vì không muốn làm hỏng giấc ngủ của mình không? Trước kia anh ấy cũng như vậy phải không? Nếu cứ như vậy, thân thể của anh ấy làm sao chịu được? So với lúc vừa nhìn thấy anh ấy, anh ấy đã gầy đi nhiều lắm.

Lâm Vân rất nhanh tìm được vài thứ có thể ăn ở xung quanh, hai người ăn xong, Hàn Vũ Đình đã đi tới trước mặt của Lâm Vân, chờ anh rể ôm nàng đi.

- Vũ Đình, hôm nay chúng ta chậm rãi đi, không cần phải chạy như mấy hôm trước nữa.

Lâm Vân nhìn biểu lộ chờ mình vuốt mái tóc của Hàn Vũ Đình, không khỏi dở khóc dở cười nói.

- Vì sao vậy anh rể? Em nên làm sao bây giờ?

Hàn Vũ Đình vừa nói xong mới biết lời của mình có vấn đề, vội vàng cười hì hì nói:

- Anh rể, em được anh ôm quen rồi, từ nay về sau làm sao bây giờ?

Lâm Vân cũng cười, cô nàng Hàn Vũ Đình này chỉ cần không tỏ vẻ tiểu thư, thì cũng rất là khả ái. Những ngày qua, ở cùng với Vũ Đình, Lâm Vân đã biêt nàng không phải là một cô gái xấu. Sự khác biệt, nàng còn là một cô gái rất thấu hiểu lòng người, chỉ làm việc dôi khi có chút xúc động, không quan tâm tới hậu qua.

- Từ nay về sau sẽ có người khác ôm em, không cần phải nhờ tới anh nữa. Nhanh đi thôi.

Tối hôm qua Lâm Vân suy nghĩ một đêm, chỉ hận không thể đến bên Vũ Tích, mang nàng rời đi.

Nhưng lại tưởng tượng, nếu không có linh thạch tăng cường thực lực, mình có thể bảo vệ nàng mãi được không? Vì vậy hắn quyết định, không những gia tăng tu luyện mà còn muốn tìm linh thạch về lưu lại cho Vũ Tích sử dụng.

Hắn phải nghĩ biện pháp trợ giúp Vũ Tích cũng tu luyện. Bằng không vài chục năm sau, nhìn người thân yêu của mình dần dần già đi, hắn sẽ không thừa nhận được sự dày vò này.

Hiện tại cố gắng một chút, để tương lai không bao giờ rời xa nhau.

- Anh rể, em không cần người khác ôm em, em chỉ cần anh rể ôm em là được rồi..

Hàn Vũ Đình nói xong, mới cảm giác lời của mình có chút mập mờ, vội vàng nói thêm.

- Em thấy vẫn là anh rể ôm em đi, thì mới đuổi kịp thời gian.

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình, cười nói:

- Ai biết về sau thế nào. Chúng ta nhanh lên, thời gian rất khẩn trương.

Lâm Vân nói xong liền đi thẳng về trước, tiếp tục theo lộ tuyến đã định sẵn. Một đường không ngừng tìm kiếm, chỉ là tốc độ tìm nhanh hơn mà thôi. Hắn phát hiện ra được khá nhiều thảo dược, linh thảo, mỗi lần tìm được loại thuốc thích hợp thì lại bỏ vào ba lô.

Hàn Vũ Đình thấy thế, cũng đành phải đi theo sau Lâm Vân, thuân tiện ngắt lấy mấy bông hoa kỳ lạ.

Nhưng ánh mắt của nàng một mực không có rời đi bóng lưng của Lâm Vân. Đột nhiên từ ngực của hắn thành đi đường, nàng còn chưa thích ứng.

Nửa ngày trôi qua, Lâm Vân hái được không ít dược liệu quý báu. Nhưng linh mạch và linh thạch thì không thấy phát hiện cái nào. Kỳ quái chính là, mấy ngày hôm trước còn có thể trông thấy mấy con động vật hoang dã to lớn. Nhưng mấy ngày nay càng ngày càng ít thấy. Chẳng lẽ bọn chúng chạy hết vào rừng sâu rồi? Nhưng trên bản đồ của giáo sư Trâu Tiền không thấy có đánh dấu. Mà bản đồ mà mình lấy đươc trong tay bốn người kia cũng không hơn là mấy, chỉ nhiều hơn một bản đồ rừng rậm Amazon và bản đồ vùng núi Misimi. Thấy đã giữa trưa, Lâm Vân cũng lười suy nghĩ thêm, đang chuẩn bị tìm mấy động vật nhỏ để làm cơm trưa cho Hàn Vũ Đình.

Bỗng nhiên có hai thân ảnh chạy ngang qua trước mặt Lâm Vân. Hai người này liếc nhìn Lâm Vân và Hàn Vũ Đình, nhưng không lộ ra vẻ kỳ quái gì, giống như chỉ trông thấy người bình thường mà thôi. Lâm Vân thấy hai người này ăn mặc giống với người thổ dân kỳ quái lần trước, liền đi tới ngăn lại.

Hai người thổ dân này, có một người hơn năm mươi tuổi, còn người kia khoảng hai mươi. Hai người thấy Lâm Vân ngăn cản bọn họ, liền dừng lại. Lâm Vân đi tới phía trước, hỏi nơi này là nơi nào, bọn họ là ai. Nhưng trải qua nửa tiếng trao đổi, Lâm Vân chẳng lấy được tin tức nào cả. Cũng may còn hiểu một điều là chỗ ở của bọn họ cách đây không xa. Sau đó còn làm một động tác hỏi Lâm Vân có muốn đi cùng tới đó không. Lâm Vân nhìn là hiểu, liền gọi Hàn Vũ Đình, rồi đi theo sau hai người thổ dân này. Lâm Vân muốn tới chỗ ở của bọn họ là để xem có thấy được người thổ dân lần trước không. Nếu như gặp được y thì có thể hỏi cách để giải trừ nốt số độc trong người của Hàn Vũ Đình. Tuy độ tố trong cơ thể Hàn Vũ Đình đã tiêu tán, nhưng nếu có thể ngay lập tức khỏi, Lâm Vân đương nhiên không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Hai người này đi vô cùng nhanh, Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình theo không kịp, đành phải ôm lấy Hàn Vũ Đình đi sát phía sau. Hai người thổ dân kia thấy Lâm Vân ôm một người trong tay mà tốc độ không chậm hơn bọn họ, đều rất kinh ngạc.

Lâm Vân đương nhiên là nghe không hiểu bọn họ nói gì với mình, chỉ phải cười cười.

## 203. Chương 172 (2): Tha Hương Gặp Cố Tri

## 204. Chương 173: Không Muốn Rời Xa

## 205. Chương 174: Lại Bị Lạc

Hàn Vũ Đình áp chế không được suy nghĩ này. Nên khi trời còn chưa sáng, nàng đã đứng dậy đi tìm Lâm Vân. Nhưng nàng không có nghĩ tới, với tốc độ của nàng hiện giờ, làm sao có thể đuổi kịp Lâm Vân.

Khi Hàn Vũ Đình xông vào rừng mưa nhiệt đới, mới kịp phản ứng. Tốc độ của anh rể nhanh như vậy, mình làm sao mà đuổi theo được? Trong lòng quýnh lên, thiếu chút nữa là bật khóc. Nhưng nếu cứ như vậy mà quay về, thì lại không cam lòng. Đành phải không ngừng an ủi mình, chắc anh rể cũng phải nghỉ đêm, nên chưa đi xa lắm.

Dọc theo còn đường ngày hôm qua đi tới, nàng nghĩ thầm, chỉ là đi một đoạn đường ngắn mà thôi. Nếu như không gặp anh rể thì lập tức trở về. Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng đã đi được trong rừng một tiếng. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hay dấu vết gì của Lâm Vân cả. Mà rừng rậm đã bắt đầu có tia sáng chiếu tới, hiển nhiên trời sắp sáng rồi. Kiên trì tự nhủ bản thân, đi thêm một đoạn nữa là có khả năng gặp Lâm Vân. Cứ như vậy, không bết Hàn Vũ Đình đã cách cái làng được bao xa, cuối cùng là nàng lạc đường.

Hàn Vũ Đình nhìn không ra đươc phương hướng, nhưng nàng không có ý quay về, mà liên tục suy nghĩ nhất định phải tìm được anh rể. Khu rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vang lên những tiếng kêu kỳ lại. Hàn Vũ Đình càng đi tới càng sợ hãi, cuối cùng là chay đi. Một bên chạy, một bên gọi anh rể. Sau cùng là vừa chạy vừa khóc. Nàng đã không nhận ra đường nữa. Chỉ có thể giống như con ruồi mất đầu chạy loan khắp nơi, khóc hô gọi Lâm Vân.

Lúc trời sáng, Lâm Vân đã củng cố Tinh Hồn ở mức trung kỳ điên phong. Tâm tình của hắn rất tốt, nhịn không được đứng lên thét dài.

Chỉ cần tìm được một linh mạch nhỏ nữa, là hắn có thể tăng Tinh Hồn của mình lên một cấp. Cho nên Tinh Hồn hậu kỳ không còn là vấn đề. Nếu như trên đường có thể tìm được một hai viên linh thạch, cộng thêm một viên đang ở trong người, hắn thậm chí có thể kết thành một sao.

Đeo ba lô lên, còn chưa đi được xa thì Lâm Vân mơ hồ nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Đình truyền tới. Lâm Vân liền chạy về hướng của thanh âm, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt rơi trên đường, là thịt bò khô, khoai tây chiên, mứt gì đó. Lâm Vân phỏng chừng mình đã nhặt được hơn hai mươi gói đồ ăn vặt.

Tăng tốc độ đi lên phía trước, quả nhiên trông thấy Hàn Vũ Đình vừa chạy vừa khóc hô anh rể. Quần áo vốn đã bị rách, hiện tại càng thêm rách nát. Trong tay hiển nhiên là cầm một cái túi bị rách ở đáy.

Chạy đến một đoạn, Hàn Vũ Đình vấp phải một hòn đá liền ngã xuống. Bị ngã xuống đất, nhưng Hàn Vũ Đình không có ý đứng lên, mà chỉ nằm đó không ngừng khóc. Xem ra đây không phải là lần đầu nàng bị ngã.

Lâm Vân thở dài, đi về phía trước nói:

- Đứng lên đi.

Hàn Vũ Đình đột nhiên dừng tiếng khóc, mang theo vẻ nức nở ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Trong mắt lóe lên sự hưng phấn, thoáng cái đứng lên, lao vào ngực của Lâm Vân:

- Anh rể…

Lâm Vân không biết Hàn Vũ Đình chạy vào khu rừng làm gì. Nếu không phải tối hôm qua mình không tu luyện, nhất định là không gặp lại nàng. Như vây chẳng phải nàng chỉ có con đường chết hay sao? Ài, cô em gái của Vũ Tích này, thật không khiến người khác yên tâm.

- Không phải đã nói rồi sao, sao em còn chưa trở về với các thầy cô, mà chạy tới nơi này làm gì?

Lâm Vân cau mày nói.

Hàn Vũ Đình giống như một đứa bé làm sai chuyện, đầu cúi đến tận ngực, không dám nói lời nào. Một lúc lâu sau, nàng mới chợt nhớ tới điều gì, cầm cái túi to trong tay mình, nịnh nọt nói:

- Anh rể, là em mang cho anh ít đồ ăn….

Lời còn chưa hết thì đã dừng lại. Bởi vì Hàn Vũ Đình phát hiện cái túi của mình đã trống trơn, ở dưới thì bị thủng một lỗ lớn.

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình đang nói chuyện thì dừng lại, biết nàng đang hối hận. Hối hận vì không cầm chiếc túi cẩn thận, khiến đồ ăn không thể tới tay của Lâm Vân.

- Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân ôm lấy Hàn Vũ Đình nói.

- Anh rể…

Hàn Vũ Đình chỉ nói hai chữ, liền dán chặt vào ngực của Lâm Vân, im lặng không nói.

Lâm Vân tăng tốc độ, chỉ dùng chưa tới nửa tiếng thì quay về thôn xóm. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân là mang mình trở về, sắc mặt lại trở nên tái nhợt:

- Anh rể, em không muốn trở về với các thầy cô, em muốn cùng anh trở về….

- Anh biết rồi, em đi chào hỏi các thầy cô đi, đừng để bọn họ sốt ruột. Anh ở chỗ này chờ em.

Lâm Vân nói xong nhìn Hàn Vũ Đình..

- Thật không? Anh rể thật tốt, em đi ngay đây.

Hàn Vũ Đình tung tăng chạy đi. Đi một đoạn bỗng nhiên quay đầu lại nói:

- Anh rể, anh nhất định phải chờ em nhé, đừng bỏ đi một mình….

Sau khi nói xong thì chạy càng nhanh hơn. Vài miếng vài bị rách ở ống quần thì bay lơ phơ trong gió.

Lâm Vân thở dài, thật không ngờ Hàn Vũ Đình lại ỷ lại mình như vậy. Chắc là do khu rừng này ám ảnh nàng quá nhiều. Cho dù nàng không phải là em gái của Vũ Tích đi chăng nữa, mình cũng không thể không giúp nàng.

Có lẽ rời khỏi nơi này, nàng sẽ trở lại bình thường. Dù sao nàng ta mới chỉ là một sinh viên, sợ hãi là bản năng rồi. Mình cứu nàng vài lần, nàng ỷ lại vào mình cũng có thể lý giải. Dẫn theo thì dẫn a, chỉ chậm trễ vài ngày chứ mấy.

Không lâu sau, Lâm Vân đã nhìn thấy Hàn Vũ Đình đi ra, bên cạnh là cô giáo Vu kia và một thầy Lâm Vân không biết. Trông thấy Lâm Vân đứng đó chờ Hàn Vũ Đình, các thầy cô liền vẫy tay chào từ biệt Hàn Vũ Đình. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết Lâm Vân và Hàn Vũ Đình vì sao muốn đi vào rừng mưa. Nhưng có hai người chiếu cố lẫn nhau, vẫn tốt hơn là một người.

Hàn Vũ Đình vội vào cáo từ các thầy cô, rồi lập tức chạy tới bên người của Lâm Vân. Nàng sợ mình đến muộn, Lâm Vân sẽ rời đi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Vân vẫn đứng đó, lo lắng trong lòng mới tan biến.

Lần này Lâm Vân không có ôm Hàn Vũ Đình chạy trong rừng nữa, mà là đi bộ dọc theo tuyến đường trên bản đồ. Hàn Vũ Đình vụng trộm nhìn vẻ mặt của Lâm Vân, thấy hắn không mất hứng, mới dám nói nhiều hơn.

- Anh rể, em quên mất mang theo ít đồ ăn tới rồi. Có đồ ăn vặt, chúng ta vừa đi du lịch trong rừng vừa có đồ ăn nhấm nháp, như vậy sẽ vui hơn.

Hàn Vũ Đình nói xong, khuôn mặt còn tỏ vẻ nhớ nhung.

Lâm Vân dở khóc dở cười, hóa ra cô nàng này còn tưởng đang đi du lịch cùng mình. Không khỏi buồn bực nói:

- Em muốn đi du lịch thì không phải đơn giản sao. Thầy cô của em chả phải đến đây du lịch còn gì? Vì sao em còn muốn đi theo anh để chịu tội. Giờ thì trách ai nữa.

- Anh rể, em thích đi du lịch cùng với anh cơ. Em chỉ hối hận vì không mang theo đồ ăn cho anh ăn mà thôi.

Hàn Vũ Đình vội vàng nói. Nàng rất sợ Lâm Vân lần nữa đưa mình trở về.

- Anh không phải đi du lịch.

Lâm Vân tức giận nói.

- Em biết, chỉ cần một mình em du lịch là được rồi. Hì hì.

Hàn Vũ Đình vô tư nói. Tâm tình hiện giờ của nàng rất vui, vừa đi vừa tung tăng như con chim sẻ. Hầu như đã quên vừa nãy còn nằm xuống đất khóc như con nít.

Lâm Vân lắc đầu. Mãi không lớn lên được. Hắn lấy một gói khoai tây chiên trong túi ba lô rồi nói:

- Anh nhặt được ở trên đường, cầm lấy mà ăn.

Hàn Vũ Đình liền đoạt lấy gói khoai tây chiên rồi hỏi:

- Anh rể, là anh nhặt được trên đường phải không? A, đúng rồi, chắc là anh một mực đi theo em để nhìn thấy em khóc lóc chứ gì.

- Ai dư hơi như vậy.

Lâm Vân nói xong, mặc kệ nàng, tiếp tục đi về phía trước. Một bên tìm kiếm linh thạch, một bên suy nghĩ, nếu trước lúc tới núi Misimi có thể đạt tới Tinh Hồn hâu kỳ thì tốt.

Hàn Vũ Đình cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới miệng của Lâm Vân nói:

- Anh rể, anh cũng ăn đi.

Từ ngày mình kể chuyện của tỷ tỷ cho anh rể nghe, anh rể giống như càng ngày càng bận rộn. Có lẽ anh ấy muốn mong xong việc để về với tỷ tỷ. Nhưng ngày hôm qua, anh ấy lại bắt đầu tìm kiếm trở lại. Hơn nữa, tuy tốc độ đi đường không nhanh, nhưng rõ ràng nhanh hơn lúc mình gặp anh rể rất nhiều.

Không biết anh ấy đang tìm cái gì, nhưng mình có thể trông thấy vẻ lo lắng thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt anh ấy. Chẳng lẽ thứ đó rất quan trọng với anh rể sao? Không biết mình có thể giúp anh ấy tìm không. Vật kia khẳng định là rất trọng yếu, bằng không anh ấy sẽ không vất vả tìm như vậy.

- Anh rể, rốt cuộc anh đang tìm gì thế? Có thể nói với em hay không. Nói cho anh biết, mắt của em tinh lắm. Nếu không, để em kể một chuyện cười cho anh nghe nhé?

Hàn Vũ Đình muốn Lâm Vân không cần phải buồn bực để tìm kiếm nên mới nói như vậy. Nhìn ảnh rể một đường đều biểu lộ tập trung, nàng rất đau lòng. Nàng đoán anh rể rất mệt nên muốn làm vài chuyện cho anh ấy thoải mái chút.

- Vũ Đình, cảm ơn em, anh biết ý tốt của em. Anh rất là cảm kích. Anh sẽ làm việc của anh nhanh thôi, để còn quay về gặp chị em nữa chứ.

Lâm Vân biết Hàn Vũ Đình muốn hắn buông lỏng. Nhưng không tìm được linh thạch và linh mạch, hắn không có cách nào buông lỏng tinh thần.

## 206. Chương 175 (1): Thiên Thạch

## 207. Chương 175 (2): Thiên Thạch

Một ngày sau, Lâm Vân phát hiện một cái hố có diện tích rất rộng. Trong cái hố là đầy nước mưa và một tảng đá cực lớn. Tảng đá này có hình dạng rất kỳ quái, toàn thân là màu đen. Lâm Vân đi tới gần tảng đá nhìn, liền cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ trong tảng đá này. Hắn nghĩ nên tìm hiểu một phen.

Hắn hoài nghi đây là một tảng thiên thạch, hơn nữa mới lao vào trái đất không lâu. Nhìn những cây cối bị đập nát xung quanh là biết.

- Anh rể, đây là tảng đá gì vậy? Sao nó lại đen xì thế kia?

Hàn Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân hỏi.

- Để anh xem.

Lâm Vân buông Hàn Vũ Đình xuống, chân của Hàn Vũ Đình đã sớm khỏi rồi, chỉ là Lâm Vân một mực ôm nàng chạy cho tiết kiệm thời gian mà thôi.

Lâm Vân nhảy lên tảng đá ở giữa hồ nước, tay đặt vào tảng đá, dùng lực lượng Tinh Vân để thăm dò xem tảng đá này có đúng như suy nghĩ của mình là thiên thạch hay không?

- Vũ Đình, em dựng lều luôn ở chỗ này đi. Anh muốn cẩn thận xem tảng đá này một lúc.

Lâm Vân trở về bên cạnh Hàn Vũ Đình nói. Lại lấy ra một cái búa đặc chế từ trong ba lô, nhảy lên tảng đá bắt đầu gõ.

Tuy Hàn Vũ Đình không biết Lâm Vân muốn làm cái gì, nhưng Lâm Vân đã nói như vậy, thì nàng đành phải dựng cái lều lên. Sau đó thì ngồi xuống nhìn xem Lâm Vân cầm búa gõ tảng đá.

Hàn Vũ Đình đoán rằng tảng đá này rất quan trọng với Lâm Vân, bằng không hắn đã không cần phải thận trọng như vậy.

Trong lòng của Lâm Vân hiện giờ rất hưng phấn. Cuối cùng đã có thu hoạch. Tuy không tìm được linh thạch, nhưng lại tìm được một khối thiên thạch. Xem qua bộ dáng này của khối thiên thạch, chắc rơi xuống đây chưa được một tháng. May mắn là mình phát hiện ra trước. Nếu như bị người khác phát hiện, nói không chừng đã mang nó đi rồi.

Rất nhiều thiên thạch là vô dụng, nhưng từ khối thiên thạch này Lâm Vân lại cảm nhận được một loại ba động kỳ quái. Vô luận nó là chất liệu gì, nhưng Lâm Vân nghĩ nó chắc chắn có chỗ hữu dụng.

Kiểm tra khối thiên thạch từ giữa trưa đến tận tối, Lâm Vân đã đập được một nửa. Phỏng chừng ngày mai là có tìm được thứ trong thiên thạch.

Thấy Lâm Vân đi xuống, Hàn Vũ Đình vội vàng đi lên đón:

- Anh rể, tảng đá này rất quan trọng với anh sao?

- Ừ, tảng đá này rất quan trọng với anh. Nhưng người khác thì anh không biết. Anh sẽ không giải thích cho em, vì giải thích vấn đề này quá lằng nhằng.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình hỏi, đành phải trả lời qua loa.

Hàn Vũ Đình cũng không để ý. Ăn xong bữa tối, Lâm Vân bố trí vài thứ ở bên ngoài, rồi nói Hàn Vũ Đình đi ngủ sớm đi.

Còn Lâm Vân thì tiếp tục đập vụn khối thiên thạch. Hắn muốn nhìn xem, ở bên trong thiên thạch này rốt cuôc là chất liệu gì. Ở đại lục Thiên Hồng, hắn cũng đã từng nhìn thấy những khối thiên thạch như vây. Nhưng hắn chưa chiếm được một khối nào, bởi vì thiên thạch đều bị các cường giả lấy đi.

Kiểm tra một hồi lâu, vẫn chưa phát hiện ra cái gì. Lâm Vân nhảy xuống thiên thạch, đi vào trong lều. Hắn muốn đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai thì dùng nửa ngày để đập nốt thiên thạch tìm kiếm vật liệu bên trong.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân ngồi xuống, không chút do dự đi tới dựa vào người Lâm Vân. Lâm Vân đã thành thói quen, nên mặc kê nàng.

- Anh rể, mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều bố trí cây với đá ở ngoài lều làm gì vậy? Làm như vậy có thể ngăn cản được dã thú sao?

Hàn Vũ Đình dựa vào người của Lâm Vân hỏi. Mặc dù biết Lâm Vân làm vậy để ngăn cản dã thú, nhưng nàng vẫn nghi ngờ tác dụng của nó.

- Giải thích cái này với em, em cũng không hiểu. Thôi, em ngủ đi.

Lâm Vân vẫn đơn giản trả lời.

Hàn Vũ Đình vểnh miệng lên, trong lòng tự nhủ, mỗi lần hỏi lại nói mình không hiểu. Nếu mình hiểu cần gì phải hỏi anh ấy? Nhưng nàng chỉ hờn dỗi một lát, lại rất nhanh ngủ trong ngực của Lâm Vân.

Sáng hôm sau lúc Hàn Vũ Đình tỉnh dậy thì phát hiện Lâm Vân đã ra khỏi lều, bên ngoài thì truyền tới tiếng gõ tảng đá. Hàn Vũ Đình cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác mình và anh rể giống như một đôi vợ chồng nơi thôn quê vậy. Người chồng thì chịu khó làm việc, mỗi ngày trởi còn chưa sáng đã đi ra ngoài làm việc, còn người vợ thì ở nhà chờ chồng.

Phục hồi tinh thần, lại thở dài. Vàng thật thì ít ai nhìn ra. Thử nghĩ nếu người nào cũng biết bản lĩnh của anh rể, thì sẽ có bao nhiêu người muốn tranh đoạt anh rể với tỷ tỷ.

Đúng rồi, anh rể còn nói anh ấy đã từng sống ở Phụng Tân một thời gian. Chẳng lẽ trong thời gian đó không có ai phát hiện ra tài năng của anh ấy sao? Còn có, khi anh ấy sản xuất ra áo lót 'Vân Tằm Miên', làm sao có thể không có ai biết đến? Đợi lát nữa, nhất định phải hỏi anh rể về vấn đề này.

Khối thiên thạch càng bị đập nát, Lâm Vân càng cao hứng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một màu vàng nhàn nhạt lộ ra từ khối thiên thạch. Hắn khẳng định vật liệu bên trong khối thiên thạch này không phải là tầm thường, cho nên đập càng nhanh hơn.

Một lúc sau, Hàn Vũ Đình muốn gọi Lâm Vân về ăn chút gì đó, nhưng nhìn Lâm Vân tập trung đập tảng đá, nàng lại không dám quấy rầy hắn. Đành phải chờ hắn làm xong thì ăn.

Ba tiếng sau, cuối cùng Lâm Vân đã lấy được thứ mình cần. Là một hòn đá to cỡ quả bóng chuyền, còn thỉnh thoảng lóe lên màu vàng, không theo quy tắc gì cả. Thoạt nhìn hòn đá này chỉ đẹp hơn các hòn đá khác một chút, nhưng Lâm Vân biết, nó không chỉ đơn giản là đẹp như vẻ bề ngoài. Mà đây là một viên ‘Tinh Minh Thạch’. Bình thường ‘Tinh Minh Thạch’ hay xuất hiện ở trong thiên thạch hoặc ở trong các mỏ quặng, nhưng số lượng rất hiếm.

Ngay cả ở đại lục Thiên Hồng, loại đá này cũng rất ít khi thấy. Bởi vì những người tu luyện đều cần chất liệu ‘Tinh Minh Thạch’. Cho nên khi Lâm Vân lấy được một viên ‘Tinh Minh Thạch’, hắn hưng phấn cơ hồ muốn hét lên một tiếng.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân coi một hòn đá như bảo bối rồi cẩn thận bỏ vào ba lô, sự lo lắng trong lòng nàng cũng giảm xuống. Nhưng sợ Lâm Vân nói mình không hiểu gì, nên không hỏi hắn.

Có trong tay một viên ‘Tinh Minh Thạch’, cho dù không kiếm được cái gì trong rừng rậm Amazon, nhưng Lâm Vân cũng cảm thấy đáng giá. Không chỉ nói ở thế giới này, ngay cả ở thế giới của hắn, một viên ‘Tinh Minh Thạch’ lớn như vậy cũng là một vật báu vô giá. Tuyệt đối không có người có thể mua nổi.

‘Tinh Minh Thạch’ chẳng những có thể để dùng chế tạo các loại vũ khí, mà còn có thể chế tạo ra pháp khí, hoặc để dùng bày trận pháp. Chỉ là do ‘Tinh Minh Thạch’ quá trân quý, nên không ai lấy vật này để đi bày trận.

Nhưng đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhất của ‘Tinh Minh Thạch’ không phải là những điều này. Bởi nó là tài liệu chủ yếu để hình thành Tinh Giới sau khi hắn kết thành một sao. Không có ‘Tinh Minh Thạch’, cơ hồ là không thể hình thành Tinh Giới. Chỉ cần kết hợp ‘Tinh Minh Thạch’ với một số linh thạch là không cần lo lắng việc hình thành Tinh Giới.

Nguyên bản, kết thành một sao Lâm Vân đã cảm thấy khó khăn, đừng nói gì tới việc tìm được ‘Tinh Minh Thạch’ để kết thành Tinh Giới. Cho dù kết thành một sau, Lâm Vân cũng không trông cậy có thể có được môt viên ‘Tinh Minh Thạch’ ở thế giới này. Nhưng thế sự lại có nhiều thứ làm cho người ta kinh hỉ. Hắn còn chưa tìm thấy linh thạch, thì rõ ràng lại có ‘Tinh Minh Thạch’. Thật đúng là may mắn, may mắn rất lớn.

Thứ này không có tác dụng gì với người khác, nhưng lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu với Lâm Vân. Có thể nói sự quan trọng của nó gần với linh thạch. Mà tìm kiếm ‘Tinh Minh Thạch’ khó khăn hơn linh thạch nhiều lắm. Linh thạch còn có thể cảm ứng được, nhưng ‘Tinh Minh Thạch’ thì cho dù nó ở dưới chân của ngươi, ngươi cũng không thể biết nó ở đấy.

Thậm chí, hắn còn suy nghĩ, không biết ‘Tinh Minh Thạch’ là từ hành tinh nào rơi xuống. Nếu như từ nay về sau mình có khả năng ngao du ngoài tinh không, có thể đến hành tinh đó kiếm ‘Tinh Minh Thạch’ rồi mang về đại lục Thiên Hồng bán đi kiếm tiền. Lúc đó có lẽ hắn sẽ là người giàu có nhất đại lục Thiên Hồng.

Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, nhìn vào bản đồ khu vực gần núi tuyết Misimi. Bản đồ này hẳn là bản đồ phía nam Peru. Đã tìm được thứ ở đây thì không nên trì hoãn thời gian nữa, phải tới núi tuyết Misimi sớm.

Một ngày sau, hai người rốt cuộc đã đi ra rừng rậm. Một dãy núi dài liên miên xuất hiện trước tầm mắt. Dưới chân là một dòng sông lượn lờ chảy. Cảnh vật rất đẹp lại bí ẩn.

Lâm Vân biết mình đã tới dãy núi Andes, mà dòng sông này đương nhiên là sông Amazon. Nhưng Lâm Vân lại không biết, dòng sông trước mặt này không thể xem như là sông Amazon, mà là sông Maranon.

Sông Maranon và sông Ucayali chạy qua dãy núi Andes rồi tụ hợp ở gần thành phố Nauta thuộc Peru. Cho nên dòng sông chảy từ Iquitos của Peru tới Manaus của Brazil gọi là sông Solimoes. Từ cửa sông Rio Negro tới Đại Tây Dương mới là sông Amazon.

Dù biết Lâm Vân cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã tới được nơi hắn cần tìm. Theo như tài liệu mà giáo sư Trâu Tiền lưu lại, nơi mà Lâm Vân cần tìm là núi tuyết Misimi cao sáu ngàn mét so với mặt nước biển thuộc dãy núi Andes này. Từ nơi này nhìn lại, thì đã thấy một màn tuyết trắng từ phía xa xa.

- Anh rể, nơi này chính là nơi anh muốn tìm phải không?

Hàn Vũ Đình nhìn dãy núi chập chùng phía xa xa, còn nhìn thấy một mảnh màu trắng, không chỉ nói là đi tới đó, nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Nàng thấy Lâm Vân vừa tới nơi này, đã nhìn chằm chằm vào dãy núi tuyết ở xa, nên mới hỏi như vậy.

- Ừ, em có cần nghỉ ngơi một lúc không? Nếu không, anh muốn đi luôn.

Lâm Vân nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Hàn Vũ Đình, liền dò hỏi.

## 208. Chương 176: Có Kỳ Quặc

## 209. Chương 177: Hàn Tranh Bình

Hàn Vũ Tích từ Phụng Tân trở về Phần Giang đã được nửa năm. Tờ lịch ở đầu giường nàng cũng được khoanh tròn 130 vòng bằng bút đỏ. Nàng biết, khi mình khoanh tròn đủ 1095 vòng, là Lâm Vân sẽ quay trở lại.

Cứ buổi chiều khi hết giờ làm về nhà, thì việc đầu tiên của nàng chính là dùng bút đỏ đánh dấu vào tờ lịch, sau đó là đếm lại số dấu đỏ mà mình đã khoanh tròn.

Trong khoảng thời gian này, nàng trôi qua rất là vui vẽ. Mỗi lúc trời tối trở về có thể đọc lại thư của Lâm Vân, còn có thể nằm trên giường nghĩ lại từng ly từng tí những ký ức của mình với Lâm Vân. Tuy ký ức đó rất ít, nhưng đủ để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Dù đã nghĩ lại trăm nghìn lần, nhưng lần nào nàng cũng có cảm giác thỏa mãn vì hạnh phúc.

Mỹ Na biết một chút về tình huống của Vũ Tích. Nên cũng cảm thấy vui vẻ thay cho chị Vũ Tích. Chỉ là Vũ Đình đã lâu không có đến đây. Tuy rất muốn hỏi chị Vũ Tích vì sao Vũ Đình không tới chơi. Nhưng lần trước nghe thấy hai người nói chuyện điện thoại trong phòng, nên Mỹ Na không dám hỏi. Hàn Vũ Tích cũng giống như quên việc Vũ Đình cầm đi giấy ly hôn của mình, không gọi điện cho Vũ Đình đòi lại nữa.

Con bé biết mình thích Lâm Vân, còn làm chuyện khiến mình không thể tha thứ như vậy. Từ bé đến giờ có chuyện gì nàng đều nhường cho Vũ Đình. Hai người chưa từng vì tranh đoạt đồ vật mà cãi nhau. Tất cả đồ tốt, Vũ Tích đều cho Vũ Đình chọn trước, còn mình thì cầm cái cuối cùng.

Nhưng lần này nàng không có cách nào tha thứ cho em gái. Bởi vì trong lòng nàng, Lâm Vân không thể thay thế. Thậm chí nàng còn đã từng nói trước mặt của Vũ Đình và Mỹ Na, rằng nếu như Lâm Vân chết đi, mình cũng sẽ đi theo anh ấy. Nhưng Vũ Đình lại vẫn làm những chuyện như vậy. Bất cứ đồ vật gì, nàng cũng thể đưa cho em gái, nhưng riêng đồ của Lâm Vân là không được. Cho dù nó chỉ là một chữ ký của Lâm Vân, nàng cũng không nhường cho người khác. Tất cả nó là của nàng.

Đối với Hàn Vũ Tích mà nói, từ nhỏ đến lớn chưa từng có được thứ đồ mà mình yêu mến, nhưng Lâm Vân lại tặng cho nàng chiếc gối dựa và "Tưởng Niệm";, thậm chí cả hắn nữa, đều là những thứ yêu mến, thứ yêu mến sâu sắc mà nàng chưa từng trải nghiệm qua. Nàng hạnh phúc vì có người để yêu, hạnh phúc vì có người để nhớ. Nàng thực sự rất yêu mến những gì thuộc về Lâm Vân.

Những thứ này là do Lâm Vân, chồng của mình cho mình. Mặc dù mình nhận ra hơi muộn, nhưng nó đã trở thành một phần của cuộc sống của nàng.

Cha trong ấn tượng của nàng chỉ là một danh từ để xưng hô mà thôi. Mà mẹ của nàng, nàng chỉ được nhìn thấy trên tấm ảnh. Chỉ có tình cảm với em gái là có chút an ủi nàng. Nhưng hiện tại em gái lại làm như vậy, nếu như không có Lâm Vân, nàng không biết phải sống như thế nào. Dù sống cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

Nói về thân nhân, nàng chỉ có chồng của mình. Nếu như ngay cả người chồng này cũng bị cướp đi, nàng sẽ không còn một ai để quan tâm nữa. Ngay cả lúc trước khi chưa tới Phụng Tân, nếu Vũ Đình lấy đi giấy ly hôn, nàng cũng muốn tìm cách lấy trở về. Nhưng hiện tại nàng không cần cố gắng như vậy

Bởi vì Lâm Vân đã nói, ba năm sau anh ấy sẽ quay trở lại. Cho nên mỗi ngày Hàn Vũ Tích đều tính toán ngày Lâm Vân trở về. Chỉ cần là lời của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đều tin tưởng. Trước kia nàng không tin, nhưng hiện tại cho dù Lâm Vân nói gì đi nữa, nàng đều tin là sự thật. Từ lần mình dẫn anh ấy trở về nhà, anh ấy còn chưa lừa gạt mình một lần nào.

Càng khiến cho nàng bớt lo chính Thẩm Quân không còn quấy rầy nàng nữa. Mỗi lần y thấy nàng lại cúi đầu rời đi, có vẻ như rất sự nàng. Tuy không biết vì sao y sợ mình như thế, nhưng lại giúp Hàn Vũ Tích giảm rất nhiều phiền não. Thậm chí ngay cả Tần Thăng cũng không tiếp tục tới công ty. Hàn Vũ Tích càng thêm thư thái.

Nửa năm qua, nàng không còn xin thêm giờ làm việc nữa, mà cứ đúng giờ cùng với Mỹ Na trở về nhà. Chỉ đôi khi là cùng Mỹ Na đi mua đồ, thời gian còn lại là suy nghĩ về Lâm Vân.

…

- Chị Vũ Tích, ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi Vĩnh Lạc mua điện thoại đi. Điện thoại này của em bây giờ lạc hậu quá rồi.

Sau khi hết giờ làm, Mỹ Na vừa đi cùng Hàn Vũ Tích xuống tầng, vừa nói.

Hàn Vũ Tích còn chưa nói gì, thì một chiếc xe Audi màu bạc đã dừng ở cửa lớn của công ty. Một phụ nữ trung niên tuổi chừng bốn mươi mở cửa xe đi ra.

- Vũ Tích, hết giờ làm rồi à?

- A, dì…

Hàn Vũ Tích sững sờ, không ngờ mẹ của Vũ Đình lại tới đây tìm nàng, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Từ bé đến giờ nàng toàn gọi mẹ của Vũ Đình là dì. Cho dù cha của nàng có đánh nàng, nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô.

- Dì, dì tìm con có việc gì không?

Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên này. Trong lòng nàng rất kỳ quái, mẹ của Vũ Đình chưa bao giờ tới tìm mình, hôm nay sao lại đến?

- Vũ Tích, cha của con bảo dì tới để đón con về nhà, nói rằng có chuyện muốn thương lượng với con.

Mẹ của Vũ Đình nhỏ nhẹ nói. Nhưng Hàn Vũ Tích vẫn nhíu lông mày lại. Nàng biết bị gọi về chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Cho tới bây giờ, nàng đều không tự nhận mình không có gia đình. Có lẽ đợi cho Lâm Vân trở về, mình mới có một gia đình chính thức. Nhưng Lâm Vân trở về có thể ở cùng một chỗ với mình sao? Mỗi lần Hàn Vũ Tích nghĩ tới Lâm Vân thì lại là lúc nàng ngây dại.

Mẹ của Vũ Đình nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Vũ Tích, không khỏi cảm thán, khó trách nhiều người tới Hàn gia cầu hôn như vậy. Bà ta nhìn Hàn Vũ Tích còn đang sững sờ, không khỏi nhắc một câu:

- Vũ Tích, con làm sao vậy? Có nghe được lời dì nói không?

Ngữ khí rõ ràng trở nên nghiêm nghị.

Hàn Vũ Tích phục hồi tinh thần, im lặng đi tới xe Audi, đưa chìa khóa xe cho Mỹ Na rồi nói:

- Mỹ Na, em giúp chị lái xe trở về nhé.

Mỹ Na cũng có quen với mẹ của Vũ Đình. Thấy thế cầm lấy chìa khóa, nói vài câu với Hàn Vũ Tích, rồi hướng mẹ của Vũ Đình nói:

- Chào tạm biệt dì.

Rồi rời đi.

Cha của Hàn Vũ Tích không ở khu nhà của Hàn gia, mà là ở một nhà biệt thự ngõ Mai Điềm. Nếu so với tình hình hiện tại của Hàn gia, chỗ sinh sống của Hàn Tranh Bình như vậy đã là kém cỏi.

Tuy Hàn Vũ Tích là con thứ ba trong nhà, nhưng cũng có thể coi là con lớn nhất. Nàng vốn có một người anh trai và một người chị. Nhưng lúc nàng bé còn chưa hiểu chuyện, thì anh trai và chị đã rời đi cùng mẹ, không biết là nguyên nhân gì.

Lúc về nhà, Hàn Vũ Tích phát hiện trong nhà có không ít người. Thậm chí ngay cả bác cả, bác hai đều ở đây. Điều khiến cho sắc mặt của Hàn Vũ Tích trở nên tái nhợt. Đó là nàng nhìn thấy Tần Thăng cũng ở nơi này. Mà bên cạnh y ngoài em gái Tần Nhan, còn có một trung niên tuổi chừng bốn mươi.

- Vũ Tích về rồi hả, nhanh tới bên này ngồi.

Nói chuyện là bác cả của Hàn Vũ Tích, Hàn Tranh Cao.

Hàn Vũ Tích không đi tới, chỉ đứng nguyên chỗ, thân hình hơi run. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Cha, cha gọi con có trở về có chuyện gì không?

- Vũ Tích, con tới đây ngồi trước đi, rồi hẵng nói chuyện.

Mặc dù là cha của Hàn Vũ Tích, nhưng Hàn Tranh Bình cũng cảm thấy có chút xin lỗi người con gái này. Nếu không phải do địa vị của Tần gia quá lớn, ông ta thật không muốn bắt buôc con gái tái giá.

Tuy Hàn Vũ Tích và Lâm Vân ly hôn, là Lâm Vân chủ động ký trước. Nhưng dù sao Lâm gia cũng là một thế lực lớn. Nếu không cẩn thận chọc giận bọn họ, Hàn gia sẽ trở thành tro bụi. Bất quá, nghe nói hiện tại Lâm gia đã có ý để Lâm Vân đám hỏi với Tô gia. Tuy không biết là thật hay giả, nhưng Lâm gia hợp tác với Tô gia là sự thật.

Hơn nữa, thực lực của Tần gia chỉ có hơn Lâm gia, chứ không hề kém hơn Lâm gia chút. Cộng tất cả nhân tố này lại, ông ta mới quyết định để cho con gái ly hôn và tái giá với Tần Thăng của Tần gia. Hàn Tranh Bình còn nghĩ, địa vị của ông ta ở Hàn gia không cao, nếu như Tần Thăng thành con rể của ông ta, vậy thì địa vị của ông ta ở Hàn gia cũng là nước lên thì thuyền lên.

Mặc dù có lòng muốn Hàn Vũ Đình thay thế cho Hàn Vũ Tích, nhưng tiếc rằng Tần gia chỉ nhìn trúng Hàn Vũ Tích. Rơi vào đường cùng, đành phải lừa gạt Hàn Vũ Đình lấy giấy ly hôn của Hàn Vũ Tích rồi lén ký vào đó.

Hàn Vũ Tích không trả lời phụ thân mà lập tức chạy vào phòng của Vũ Đình. Trong căn biệt thự này không có phòng của Hàn Vũ Tích. Tất cảm mọi người nhìn nhau, không biết Hàn Vũ Tích vội vàng gì mà chỉ nói một câu đã lao vào phòng.

Từ lúc Hàn Vũ Tích vào nhà, ánh mắt của Tần Thăng đều một mực nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích.

- Mọi người uống trà đi. Chắc Vũ Tích muốn trang điểm lại ấy mà. Con bé sẽ ra luôn thôi. Con bé là một đứa cháu ngoan, mọi người không cần phải lo lắng.

Bác cả của Hàn Vũ Tích lập tức rót trà mời mọi người.

Tần Nhan lại cảm giác chị Vũ Tích có chút không đúng, liền nói:

- Để em đi xem chị Vũ Tích.

Nói xong liền đi theo vào phòng của Vũ Đình. Tần Nhan đi tới cửa phòng, còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã mở.

## 210. Chương 174: Lại Bị Lạc

Hàn Vũ Đình áp chế không được suy nghĩ này. Nên khi trời còn chưa sáng, nàng đã đứng dậy đi tìm Lâm Vân. Nhưng nàng không có nghĩ tới, với tốc độ của nàng hiện giờ, làm sao có thể đuổi kịp Lâm Vân.

Khi Hàn Vũ Đình xông vào rừng mưa nhiệt đới, mới kịp phản ứng. Tốc độ của anh rể nhanh như vậy, mình làm sao mà đuổi theo được? Trong lòng quýnh lên, thiếu chút nữa là bật khóc. Nhưng nếu cứ như vậy mà quay về, thì lại không cam lòng. Đành phải không ngừng an ủi mình, chắc anh rể cũng phải nghỉ đêm, nên chưa đi xa lắm.

Dọc theo còn đường ngày hôm qua đi tới, nàng nghĩ thầm, chỉ là đi một đoạn đường ngắn mà thôi. Nếu như không gặp anh rể thì lập tức trở về. Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng đã đi được trong rừng một tiếng. Nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng hay dấu vết gì của Lâm Vân cả. Mà rừng rậm đã bắt đầu có tia sáng chiếu tới, hiển nhiên trời sắp sáng rồi. Kiên trì tự nhủ bản thân, đi thêm một đoạn nữa là có khả năng gặp Lâm Vân. Cứ như vậy, không bết Hàn Vũ Đình đã cách cái làng được bao xa, cuối cùng là nàng lạc đường.

Hàn Vũ Đình nhìn không ra đươc phương hướng, nhưng nàng không có ý quay về, mà liên tục suy nghĩ nhất định phải tìm được anh rể. Khu rừng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng mới vang lên những tiếng kêu kỳ lại. Hàn Vũ Đình càng đi tới càng sợ hãi, cuối cùng là chay đi. Một bên chạy, một bên gọi anh rể. Sau cùng là vừa chạy vừa khóc. Nàng đã không nhận ra đường nữa. Chỉ có thể giống như con ruồi mất đầu chạy loan khắp nơi, khóc hô gọi Lâm Vân.

Lúc trời sáng, Lâm Vân đã củng cố Tinh Hồn ở mức trung kỳ điên phong. Tâm tình của hắn rất tốt, nhịn không được đứng lên thét dài.

Chỉ cần tìm được một linh mạch nhỏ nữa, là hắn có thể tăng Tinh Hồn của mình lên một cấp. Cho nên Tinh Hồn hậu kỳ không còn là vấn đề. Nếu như trên đường có thể tìm được một hai viên linh thạch, cộng thêm một viên đang ở trong người, hắn thậm chí có thể kết thành một sao.

Đeo ba lô lên, còn chưa đi được xa thì Lâm Vân mơ hồ nghe thấy thanh âm của Hàn Vũ Đình truyền tới. Lâm Vân liền chạy về hướng của thanh âm, rõ ràng nhìn thấy rất nhiều đồ ăn vặt rơi trên đường, là thịt bò khô, khoai tây chiên, mứt gì đó. Lâm Vân phỏng chừng mình đã nhặt được hơn hai mươi gói đồ ăn vặt.

Tăng tốc độ đi lên phía trước, quả nhiên trông thấy Hàn Vũ Đình vừa chạy vừa khóc hô anh rể. Quần áo vốn đã bị rách, hiện tại càng thêm rách nát. Trong tay hiển nhiên là cầm một cái túi bị rách ở đáy.

Chạy đến một đoạn, Hàn Vũ Đình vấp phải một hòn đá liền ngã xuống. Bị ngã xuống đất, nhưng Hàn Vũ Đình không có ý đứng lên, mà chỉ nằm đó không ngừng khóc. Xem ra đây không phải là lần đầu nàng bị ngã.

Lâm Vân thở dài, đi về phía trước nói:

- Đứng lên đi.

Hàn Vũ Đình đột nhiên dừng tiếng khóc, mang theo vẻ nức nở ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Trong mắt lóe lên sự hưng phấn, thoáng cái đứng lên, lao vào ngực của Lâm Vân:

- Anh rể…

Lâm Vân không biết Hàn Vũ Đình chạy vào khu rừng làm gì. Nếu không phải tối hôm qua mình không tu luyện, nhất định là không gặp lại nàng. Như vây chẳng phải nàng chỉ có con đường chết hay sao? Ài, cô em gái của Vũ Tích này, thật không khiến người khác yên tâm.

- Không phải đã nói rồi sao, sao em còn chưa trở về với các thầy cô, mà chạy tới nơi này làm gì?

Lâm Vân cau mày nói.

Hàn Vũ Đình giống như một đứa bé làm sai chuyện, đầu cúi đến tận ngực, không dám nói lời nào. Một lúc lâu sau, nàng mới chợt nhớ tới điều gì, cầm cái túi to trong tay mình, nịnh nọt nói:

- Anh rể, là em mang cho anh ít đồ ăn….

Lời còn chưa hết thì đã dừng lại. Bởi vì Hàn Vũ Đình phát hiện cái túi của mình đã trống trơn, ở dưới thì bị thủng một lỗ lớn.

Lâm Vân nhìn Hàn Vũ Đình đang nói chuyện thì dừng lại, biết nàng đang hối hận. Hối hận vì không cầm chiếc túi cẩn thận, khiến đồ ăn không thể tới tay của Lâm Vân.

- Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân ôm lấy Hàn Vũ Đình nói.

- Anh rể…

Hàn Vũ Đình chỉ nói hai chữ, liền dán chặt vào ngực của Lâm Vân, im lặng không nói.

Lâm Vân tăng tốc độ, chỉ dùng chưa tới nửa tiếng thì quay về thôn xóm. Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân là mang mình trở về, sắc mặt lại trở nên tái nhợt:

- Anh rể, em không muốn trở về với các thầy cô, em muốn cùng anh trở về….

- Anh biết rồi, em đi chào hỏi các thầy cô đi, đừng để bọn họ sốt ruột. Anh ở chỗ này chờ em.

Lâm Vân nói xong nhìn Hàn Vũ Đình..

- Thật không? Anh rể thật tốt, em đi ngay đây.

Hàn Vũ Đình tung tăng chạy đi. Đi một đoạn bỗng nhiên quay đầu lại nói:

- Anh rể, anh nhất định phải chờ em nhé, đừng bỏ đi một mình….

Sau khi nói xong thì chạy càng nhanh hơn. Vài miếng vài bị rách ở ống quần thì bay lơ phơ trong gió.

Lâm Vân thở dài, thật không ngờ Hàn Vũ Đình lại ỷ lại mình như vậy. Chắc là do khu rừng này ám ảnh nàng quá nhiều. Cho dù nàng không phải là em gái của Vũ Tích đi chăng nữa, mình cũng không thể không giúp nàng.

Có lẽ rời khỏi nơi này, nàng sẽ trở lại bình thường. Dù sao nàng ta mới chỉ là một sinh viên, sợ hãi là bản năng rồi. Mình cứu nàng vài lần, nàng ỷ lại vào mình cũng có thể lý giải. Dẫn theo thì dẫn a, chỉ chậm trễ vài ngày chứ mấy.

Không lâu sau, Lâm Vân đã nhìn thấy Hàn Vũ Đình đi ra, bên cạnh là cô giáo Vu kia và một thầy Lâm Vân không biết. Trông thấy Lâm Vân đứng đó chờ Hàn Vũ Đình, các thầy cô liền vẫy tay chào từ biệt Hàn Vũ Đình. Lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, tuy không biết Lâm Vân và Hàn Vũ Đình vì sao muốn đi vào rừng mưa. Nhưng có hai người chiếu cố lẫn nhau, vẫn tốt hơn là một người.

Hàn Vũ Đình vội vào cáo từ các thầy cô, rồi lập tức chạy tới bên người của Lâm Vân. Nàng sợ mình đến muộn, Lâm Vân sẽ rời đi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Vân vẫn đứng đó, lo lắng trong lòng mới tan biến.

Lần này Lâm Vân không có ôm Hàn Vũ Đình chạy trong rừng nữa, mà là đi bộ dọc theo tuyến đường trên bản đồ. Hàn Vũ Đình vụng trộm nhìn vẻ mặt của Lâm Vân, thấy hắn không mất hứng, mới dám nói nhiều hơn.

- Anh rể, em quên mất mang theo ít đồ ăn tới rồi. Có đồ ăn vặt, chúng ta vừa đi du lịch trong rừng vừa có đồ ăn nhấm nháp, như vậy sẽ vui hơn.

Hàn Vũ Đình nói xong, khuôn mặt còn tỏ vẻ nhớ nhung.

Lâm Vân dở khóc dở cười, hóa ra cô nàng này còn tưởng đang đi du lịch cùng mình. Không khỏi buồn bực nói:

- Em muốn đi du lịch thì không phải đơn giản sao. Thầy cô của em chả phải đến đây du lịch còn gì? Vì sao em còn muốn đi theo anh để chịu tội. Giờ thì trách ai nữa.

- Anh rể, em thích đi du lịch cùng với anh cơ. Em chỉ hối hận vì không mang theo đồ ăn cho anh ăn mà thôi.

Hàn Vũ Đình vội vàng nói. Nàng rất sợ Lâm Vân lần nữa đưa mình trở về.

- Anh không phải đi du lịch.

Lâm Vân tức giận nói.

- Em biết, chỉ cần một mình em du lịch là được rồi. Hì hì.

Hàn Vũ Đình vô tư nói. Tâm tình hiện giờ của nàng rất vui, vừa đi vừa tung tăng như con chim sẻ. Hầu như đã quên vừa nãy còn nằm xuống đất khóc như con nít.

Lâm Vân lắc đầu. Mãi không lớn lên được. Hắn lấy một gói khoai tây chiên trong túi ba lô rồi nói:

- Anh nhặt được ở trên đường, cầm lấy mà ăn.

Hàn Vũ Đình liền đoạt lấy gói khoai tây chiên rồi hỏi:

- Anh rể, là anh nhặt được trên đường phải không? A, đúng rồi, chắc là anh một mực đi theo em để nhìn thấy em khóc lóc chứ gì.

- Ai dư hơi như vậy.

Lâm Vân nói xong, mặc kệ nàng, tiếp tục đi về phía trước. Một bên tìm kiếm linh thạch, một bên suy nghĩ, nếu trước lúc tới núi Misimi có thể đạt tới Tinh Hồn hâu kỳ thì tốt.

Hàn Vũ Đình cầm một miếng khoai tây chiên đưa tới miệng của Lâm Vân nói:

- Anh rể, anh cũng ăn đi.

Từ ngày mình kể chuyện của tỷ tỷ cho anh rể nghe, anh rể giống như càng ngày càng bận rộn. Có lẽ anh ấy muốn mong xong việc để về với tỷ tỷ. Nhưng ngày hôm qua, anh ấy lại bắt đầu tìm kiếm trở lại. Hơn nữa, tuy tốc độ đi đường không nhanh, nhưng rõ ràng nhanh hơn lúc mình gặp anh rể rất nhiều.

Không biết anh ấy đang tìm cái gì, nhưng mình có thể trông thấy vẻ lo lắng thỉnh thoảng xuất hiện trên mặt anh ấy. Chẳng lẽ thứ đó rất quan trọng với anh rể sao? Không biết mình có thể giúp anh ấy tìm không. Vật kia khẳng định là rất trọng yếu, bằng không anh ấy sẽ không vất vả tìm như vậy.

- Anh rể, rốt cuộc anh đang tìm gì thế? Có thể nói với em hay không. Nói cho anh biết, mắt của em tinh lắm. Nếu không, để em kể một chuyện cười cho anh nghe nhé?

Hàn Vũ Đình muốn Lâm Vân không cần phải buồn bực để tìm kiếm nên mới nói như vậy. Nhìn ảnh rể một đường đều biểu lộ tập trung, nàng rất đau lòng. Nàng đoán anh rể rất mệt nên muốn làm vài chuyện cho anh ấy thoải mái chút.

- Vũ Đình, cảm ơn em, anh biết ý tốt của em. Anh rất là cảm kích. Anh sẽ làm việc của anh nhanh thôi, để còn quay về gặp chị em nữa chứ.

Lâm Vân biết Hàn Vũ Đình muốn hắn buông lỏng. Nhưng không tìm được linh thạch và linh mạch, hắn không có cách nào buông lỏng tinh thần.

## 211. Chương 175 (1): Thiên Thạch

## 212. Chương 175 (2): Thiên Thạch

Một ngày sau, Lâm Vân phát hiện một cái hố có diện tích rất rộng. Trong cái hố là đầy nước mưa và một tảng đá cực lớn. Tảng đá này có hình dạng rất kỳ quái, toàn thân là màu đen. Lâm Vân đi tới gần tảng đá nhìn, liền cảm nhận được một thứ gì đó khác lạ trong tảng đá này. Hắn nghĩ nên tìm hiểu một phen.

Hắn hoài nghi đây là một tảng thiên thạch, hơn nữa mới lao vào trái đất không lâu. Nhìn những cây cối bị đập nát xung quanh là biết.

- Anh rể, đây là tảng đá gì vậy? Sao nó lại đen xì thế kia?

Hàn Vũ Đình nằm trong ngực của Lâm Vân hỏi.

- Để anh xem.

Lâm Vân buông Hàn Vũ Đình xuống, chân của Hàn Vũ Đình đã sớm khỏi rồi, chỉ là Lâm Vân một mực ôm nàng chạy cho tiết kiệm thời gian mà thôi.

Lâm Vân nhảy lên tảng đá ở giữa hồ nước, tay đặt vào tảng đá, dùng lực lượng Tinh Vân để thăm dò xem tảng đá này có đúng như suy nghĩ của mình là thiên thạch hay không?

- Vũ Đình, em dựng lều luôn ở chỗ này đi. Anh muốn cẩn thận xem tảng đá này một lúc.

Lâm Vân trở về bên cạnh Hàn Vũ Đình nói. Lại lấy ra một cái búa đặc chế từ trong ba lô, nhảy lên tảng đá bắt đầu gõ.

Tuy Hàn Vũ Đình không biết Lâm Vân muốn làm cái gì, nhưng Lâm Vân đã nói như vậy, thì nàng đành phải dựng cái lều lên. Sau đó thì ngồi xuống nhìn xem Lâm Vân cầm búa gõ tảng đá.

Hàn Vũ Đình đoán rằng tảng đá này rất quan trọng với Lâm Vân, bằng không hắn đã không cần phải thận trọng như vậy.

Trong lòng của Lâm Vân hiện giờ rất hưng phấn. Cuối cùng đã có thu hoạch. Tuy không tìm được linh thạch, nhưng lại tìm được một khối thiên thạch. Xem qua bộ dáng này của khối thiên thạch, chắc rơi xuống đây chưa được một tháng. May mắn là mình phát hiện ra trước. Nếu như bị người khác phát hiện, nói không chừng đã mang nó đi rồi.

Rất nhiều thiên thạch là vô dụng, nhưng từ khối thiên thạch này Lâm Vân lại cảm nhận được một loại ba động kỳ quái. Vô luận nó là chất liệu gì, nhưng Lâm Vân nghĩ nó chắc chắn có chỗ hữu dụng.

Kiểm tra khối thiên thạch từ giữa trưa đến tận tối, Lâm Vân đã đập được một nửa. Phỏng chừng ngày mai là có tìm được thứ trong thiên thạch.

Thấy Lâm Vân đi xuống, Hàn Vũ Đình vội vàng đi lên đón:

- Anh rể, tảng đá này rất quan trọng với anh sao?

- Ừ, tảng đá này rất quan trọng với anh. Nhưng người khác thì anh không biết. Anh sẽ không giải thích cho em, vì giải thích vấn đề này quá lằng nhằng.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình hỏi, đành phải trả lời qua loa.

Hàn Vũ Đình cũng không để ý. Ăn xong bữa tối, Lâm Vân bố trí vài thứ ở bên ngoài, rồi nói Hàn Vũ Đình đi ngủ sớm đi.

Còn Lâm Vân thì tiếp tục đập vụn khối thiên thạch. Hắn muốn nhìn xem, ở bên trong thiên thạch này rốt cuôc là chất liệu gì. Ở đại lục Thiên Hồng, hắn cũng đã từng nhìn thấy những khối thiên thạch như vây. Nhưng hắn chưa chiếm được một khối nào, bởi vì thiên thạch đều bị các cường giả lấy đi.

Kiểm tra một hồi lâu, vẫn chưa phát hiện ra cái gì. Lâm Vân nhảy xuống thiên thạch, đi vào trong lều. Hắn muốn đêm nay nghỉ ngơi, ngày mai thì dùng nửa ngày để đập nốt thiên thạch tìm kiếm vật liệu bên trong.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân ngồi xuống, không chút do dự đi tới dựa vào người Lâm Vân. Lâm Vân đã thành thói quen, nên mặc kê nàng.

- Anh rể, mỗi ngày trước khi đi ngủ anh đều bố trí cây với đá ở ngoài lều làm gì vậy? Làm như vậy có thể ngăn cản được dã thú sao?

Hàn Vũ Đình dựa vào người của Lâm Vân hỏi. Mặc dù biết Lâm Vân làm vậy để ngăn cản dã thú, nhưng nàng vẫn nghi ngờ tác dụng của nó.

- Giải thích cái này với em, em cũng không hiểu. Thôi, em ngủ đi.

Lâm Vân vẫn đơn giản trả lời.

Hàn Vũ Đình vểnh miệng lên, trong lòng tự nhủ, mỗi lần hỏi lại nói mình không hiểu. Nếu mình hiểu cần gì phải hỏi anh ấy? Nhưng nàng chỉ hờn dỗi một lát, lại rất nhanh ngủ trong ngực của Lâm Vân.

Sáng hôm sau lúc Hàn Vũ Đình tỉnh dậy thì phát hiện Lâm Vân đã ra khỏi lều, bên ngoài thì truyền tới tiếng gõ tảng đá. Hàn Vũ Đình cười nhẹ một tiếng, đột nhiên cảm giác mình và anh rể giống như một đôi vợ chồng nơi thôn quê vậy. Người chồng thì chịu khó làm việc, mỗi ngày trởi còn chưa sáng đã đi ra ngoài làm việc, còn người vợ thì ở nhà chờ chồng.

Phục hồi tinh thần, lại thở dài. Vàng thật thì ít ai nhìn ra. Thử nghĩ nếu người nào cũng biết bản lĩnh của anh rể, thì sẽ có bao nhiêu người muốn tranh đoạt anh rể với tỷ tỷ.

Đúng rồi, anh rể còn nói anh ấy đã từng sống ở Phụng Tân một thời gian. Chẳng lẽ trong thời gian đó không có ai phát hiện ra tài năng của anh ấy sao? Còn có, khi anh ấy sản xuất ra áo lót 'Vân Tằm Miên', làm sao có thể không có ai biết đến? Đợi lát nữa, nhất định phải hỏi anh rể về vấn đề này.

Khối thiên thạch càng bị đập nát, Lâm Vân càng cao hứng. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một màu vàng nhàn nhạt lộ ra từ khối thiên thạch. Hắn khẳng định vật liệu bên trong khối thiên thạch này không phải là tầm thường, cho nên đập càng nhanh hơn.

Một lúc sau, Hàn Vũ Đình muốn gọi Lâm Vân về ăn chút gì đó, nhưng nhìn Lâm Vân tập trung đập tảng đá, nàng lại không dám quấy rầy hắn. Đành phải chờ hắn làm xong thì ăn.

Ba tiếng sau, cuối cùng Lâm Vân đã lấy được thứ mình cần. Là một hòn đá to cỡ quả bóng chuyền, còn thỉnh thoảng lóe lên màu vàng, không theo quy tắc gì cả. Thoạt nhìn hòn đá này chỉ đẹp hơn các hòn đá khác một chút, nhưng Lâm Vân biết, nó không chỉ đơn giản là đẹp như vẻ bề ngoài. Mà đây là một viên ‘Tinh Minh Thạch’. Bình thường ‘Tinh Minh Thạch’ hay xuất hiện ở trong thiên thạch hoặc ở trong các mỏ quặng, nhưng số lượng rất hiếm.

Ngay cả ở đại lục Thiên Hồng, loại đá này cũng rất ít khi thấy. Bởi vì những người tu luyện đều cần chất liệu ‘Tinh Minh Thạch’. Cho nên khi Lâm Vân lấy được một viên ‘Tinh Minh Thạch’, hắn hưng phấn cơ hồ muốn hét lên một tiếng.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân coi một hòn đá như bảo bối rồi cẩn thận bỏ vào ba lô, sự lo lắng trong lòng nàng cũng giảm xuống. Nhưng sợ Lâm Vân nói mình không hiểu gì, nên không hỏi hắn.

Có trong tay một viên ‘Tinh Minh Thạch’, cho dù không kiếm được cái gì trong rừng rậm Amazon, nhưng Lâm Vân cũng cảm thấy đáng giá. Không chỉ nói ở thế giới này, ngay cả ở thế giới của hắn, một viên ‘Tinh Minh Thạch’ lớn như vậy cũng là một vật báu vô giá. Tuyệt đối không có người có thể mua nổi.

‘Tinh Minh Thạch’ chẳng những có thể để dùng chế tạo các loại vũ khí, mà còn có thể chế tạo ra pháp khí, hoặc để dùng bày trận pháp. Chỉ là do ‘Tinh Minh Thạch’ quá trân quý, nên không ai lấy vật này để đi bày trận.

Nhưng đối với Lâm Vân mà nói, tác dụng lớn nhất của ‘Tinh Minh Thạch’ không phải là những điều này. Bởi nó là tài liệu chủ yếu để hình thành Tinh Giới sau khi hắn kết thành một sao. Không có ‘Tinh Minh Thạch’, cơ hồ là không thể hình thành Tinh Giới. Chỉ cần kết hợp ‘Tinh Minh Thạch’ với một số linh thạch là không cần lo lắng việc hình thành Tinh Giới.

Nguyên bản, kết thành một sao Lâm Vân đã cảm thấy khó khăn, đừng nói gì tới việc tìm được ‘Tinh Minh Thạch’ để kết thành Tinh Giới. Cho dù kết thành một sau, Lâm Vân cũng không trông cậy có thể có được môt viên ‘Tinh Minh Thạch’ ở thế giới này. Nhưng thế sự lại có nhiều thứ làm cho người ta kinh hỉ. Hắn còn chưa tìm thấy linh thạch, thì rõ ràng lại có ‘Tinh Minh Thạch’. Thật đúng là may mắn, may mắn rất lớn.

Thứ này không có tác dụng gì với người khác, nhưng lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu với Lâm Vân. Có thể nói sự quan trọng của nó gần với linh thạch. Mà tìm kiếm ‘Tinh Minh Thạch’ khó khăn hơn linh thạch nhiều lắm. Linh thạch còn có thể cảm ứng được, nhưng ‘Tinh Minh Thạch’ thì cho dù nó ở dưới chân của ngươi, ngươi cũng không thể biết nó ở đấy.

Thậm chí, hắn còn suy nghĩ, không biết ‘Tinh Minh Thạch’ là từ hành tinh nào rơi xuống. Nếu như từ nay về sau mình có khả năng ngao du ngoài tinh không, có thể đến hành tinh đó kiếm ‘Tinh Minh Thạch’ rồi mang về đại lục Thiên Hồng bán đi kiếm tiền. Lúc đó có lẽ hắn sẽ là người giàu có nhất đại lục Thiên Hồng.

Lâm Vân thu hồi suy nghĩ, nhìn vào bản đồ khu vực gần núi tuyết Misimi. Bản đồ này hẳn là bản đồ phía nam Peru. Đã tìm được thứ ở đây thì không nên trì hoãn thời gian nữa, phải tới núi tuyết Misimi sớm.

Một ngày sau, hai người rốt cuộc đã đi ra rừng rậm. Một dãy núi dài liên miên xuất hiện trước tầm mắt. Dưới chân là một dòng sông lượn lờ chảy. Cảnh vật rất đẹp lại bí ẩn.

Lâm Vân biết mình đã tới dãy núi Andes, mà dòng sông này đương nhiên là sông Amazon. Nhưng Lâm Vân lại không biết, dòng sông trước mặt này không thể xem như là sông Amazon, mà là sông Maranon.

Sông Maranon và sông Ucayali chạy qua dãy núi Andes rồi tụ hợp ở gần thành phố Nauta thuộc Peru. Cho nên dòng sông chảy từ Iquitos của Peru tới Manaus của Brazil gọi là sông Solimoes. Từ cửa sông Rio Negro tới Đại Tây Dương mới là sông Amazon.

Dù biết Lâm Vân cũng không quan tâm, bởi vì hắn đã tới được nơi hắn cần tìm. Theo như tài liệu mà giáo sư Trâu Tiền lưu lại, nơi mà Lâm Vân cần tìm là núi tuyết Misimi cao sáu ngàn mét so với mặt nước biển thuộc dãy núi Andes này. Từ nơi này nhìn lại, thì đã thấy một màn tuyết trắng từ phía xa xa.

- Anh rể, nơi này chính là nơi anh muốn tìm phải không?

Hàn Vũ Đình nhìn dãy núi chập chùng phía xa xa, còn nhìn thấy một mảnh màu trắng, không chỉ nói là đi tới đó, nhìn thôi đã cảm thấy sợ hãi rồi. Nàng thấy Lâm Vân vừa tới nơi này, đã nhìn chằm chằm vào dãy núi tuyết ở xa, nên mới hỏi như vậy.

- Ừ, em có cần nghỉ ngơi một lúc không? Nếu không, anh muốn đi luôn.

Lâm Vân nhìn khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi của Hàn Vũ Đình, liền dò hỏi.

## 213. Chương 176: Có Kỳ Quặc

## 214. Chương 177: Hàn Tranh Bình

Hàn Vũ Tích từ Phụng Tân trở về Phần Giang đã được nửa năm. Tờ lịch ở đầu giường nàng cũng được khoanh tròn 130 vòng bằng bút đỏ. Nàng biết, khi mình khoanh tròn đủ 1095 vòng, là Lâm Vân sẽ quay trở lại.

Cứ buổi chiều khi hết giờ làm về nhà, thì việc đầu tiên của nàng chính là dùng bút đỏ đánh dấu vào tờ lịch, sau đó là đếm lại số dấu đỏ mà mình đã khoanh tròn.

Trong khoảng thời gian này, nàng trôi qua rất là vui vẽ. Mỗi lúc trời tối trở về có thể đọc lại thư của Lâm Vân, còn có thể nằm trên giường nghĩ lại từng ly từng tí những ký ức của mình với Lâm Vân. Tuy ký ức đó rất ít, nhưng đủ để cho nàng cảm thấy vui vẻ. Dù đã nghĩ lại trăm nghìn lần, nhưng lần nào nàng cũng có cảm giác thỏa mãn vì hạnh phúc.

Mỹ Na biết một chút về tình huống của Vũ Tích. Nên cũng cảm thấy vui vẻ thay cho chị Vũ Tích. Chỉ là Vũ Đình đã lâu không có đến đây. Tuy rất muốn hỏi chị Vũ Tích vì sao Vũ Đình không tới chơi. Nhưng lần trước nghe thấy hai người nói chuyện điện thoại trong phòng, nên Mỹ Na không dám hỏi. Hàn Vũ Tích cũng giống như quên việc Vũ Đình cầm đi giấy ly hôn của mình, không gọi điện cho Vũ Đình đòi lại nữa.

Con bé biết mình thích Lâm Vân, còn làm chuyện khiến mình không thể tha thứ như vậy. Từ bé đến giờ có chuyện gì nàng đều nhường cho Vũ Đình. Hai người chưa từng vì tranh đoạt đồ vật mà cãi nhau. Tất cả đồ tốt, Vũ Tích đều cho Vũ Đình chọn trước, còn mình thì cầm cái cuối cùng.

Nhưng lần này nàng không có cách nào tha thứ cho em gái. Bởi vì trong lòng nàng, Lâm Vân không thể thay thế. Thậm chí nàng còn đã từng nói trước mặt của Vũ Đình và Mỹ Na, rằng nếu như Lâm Vân chết đi, mình cũng sẽ đi theo anh ấy. Nhưng Vũ Đình lại vẫn làm những chuyện như vậy. Bất cứ đồ vật gì, nàng cũng thể đưa cho em gái, nhưng riêng đồ của Lâm Vân là không được. Cho dù nó chỉ là một chữ ký của Lâm Vân, nàng cũng không nhường cho người khác. Tất cả nó là của nàng.

Đối với Hàn Vũ Tích mà nói, từ nhỏ đến lớn chưa từng có được thứ đồ mà mình yêu mến, nhưng Lâm Vân lại tặng cho nàng chiếc gối dựa và "Tưởng Niệm";, thậm chí cả hắn nữa, đều là những thứ yêu mến, thứ yêu mến sâu sắc mà nàng chưa từng trải nghiệm qua. Nàng hạnh phúc vì có người để yêu, hạnh phúc vì có người để nhớ. Nàng thực sự rất yêu mến những gì thuộc về Lâm Vân.

Những thứ này là do Lâm Vân, chồng của mình cho mình. Mặc dù mình nhận ra hơi muộn, nhưng nó đã trở thành một phần của cuộc sống của nàng.

Cha trong ấn tượng của nàng chỉ là một danh từ để xưng hô mà thôi. Mà mẹ của nàng, nàng chỉ được nhìn thấy trên tấm ảnh. Chỉ có tình cảm với em gái là có chút an ủi nàng. Nhưng hiện tại em gái lại làm như vậy, nếu như không có Lâm Vân, nàng không biết phải sống như thế nào. Dù sống cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi.

Nói về thân nhân, nàng chỉ có chồng của mình. Nếu như ngay cả người chồng này cũng bị cướp đi, nàng sẽ không còn một ai để quan tâm nữa. Ngay cả lúc trước khi chưa tới Phụng Tân, nếu Vũ Đình lấy đi giấy ly hôn, nàng cũng muốn tìm cách lấy trở về. Nhưng hiện tại nàng không cần cố gắng như vậy

Bởi vì Lâm Vân đã nói, ba năm sau anh ấy sẽ quay trở lại. Cho nên mỗi ngày Hàn Vũ Tích đều tính toán ngày Lâm Vân trở về. Chỉ cần là lời của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích đều tin tưởng. Trước kia nàng không tin, nhưng hiện tại cho dù Lâm Vân nói gì đi nữa, nàng đều tin là sự thật. Từ lần mình dẫn anh ấy trở về nhà, anh ấy còn chưa lừa gạt mình một lần nào.

Càng khiến cho nàng bớt lo chính Thẩm Quân không còn quấy rầy nàng nữa. Mỗi lần y thấy nàng lại cúi đầu rời đi, có vẻ như rất sự nàng. Tuy không biết vì sao y sợ mình như thế, nhưng lại giúp Hàn Vũ Tích giảm rất nhiều phiền não. Thậm chí ngay cả Tần Thăng cũng không tiếp tục tới công ty. Hàn Vũ Tích càng thêm thư thái.

Nửa năm qua, nàng không còn xin thêm giờ làm việc nữa, mà cứ đúng giờ cùng với Mỹ Na trở về nhà. Chỉ đôi khi là cùng Mỹ Na đi mua đồ, thời gian còn lại là suy nghĩ về Lâm Vân.

…

- Chị Vũ Tích, ngày mai là cuối tuần, chúng ta đi Vĩnh Lạc mua điện thoại đi. Điện thoại này của em bây giờ lạc hậu quá rồi.

Sau khi hết giờ làm, Mỹ Na vừa đi cùng Hàn Vũ Tích xuống tầng, vừa nói.

Hàn Vũ Tích còn chưa nói gì, thì một chiếc xe Audi màu bạc đã dừng ở cửa lớn của công ty. Một phụ nữ trung niên tuổi chừng bốn mươi mở cửa xe đi ra.

- Vũ Tích, hết giờ làm rồi à?

- A, dì…

Hàn Vũ Tích sững sờ, không ngờ mẹ của Vũ Đình lại tới đây tìm nàng, đây là chuyện chưa từng xảy ra. Từ bé đến giờ nàng toàn gọi mẹ của Vũ Đình là dì. Cho dù cha của nàng có đánh nàng, nàng vẫn chưa bao giờ thay đổi cách xưng hô.

- Dì, dì tìm con có việc gì không?

Hàn Vũ Tích có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ trung niên này. Trong lòng nàng rất kỳ quái, mẹ của Vũ Đình chưa bao giờ tới tìm mình, hôm nay sao lại đến?

- Vũ Tích, cha của con bảo dì tới để đón con về nhà, nói rằng có chuyện muốn thương lượng với con.

Mẹ của Vũ Đình nhỏ nhẹ nói. Nhưng Hàn Vũ Tích vẫn nhíu lông mày lại. Nàng biết bị gọi về chắc chắn không phải là chuyện gì tốt. Cho tới bây giờ, nàng đều không tự nhận mình không có gia đình. Có lẽ đợi cho Lâm Vân trở về, mình mới có một gia đình chính thức. Nhưng Lâm Vân trở về có thể ở cùng một chỗ với mình sao? Mỗi lần Hàn Vũ Tích nghĩ tới Lâm Vân thì lại là lúc nàng ngây dại.

Mẹ của Vũ Đình nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Hàn Vũ Tích, không khỏi cảm thán, khó trách nhiều người tới Hàn gia cầu hôn như vậy. Bà ta nhìn Hàn Vũ Tích còn đang sững sờ, không khỏi nhắc một câu:

- Vũ Tích, con làm sao vậy? Có nghe được lời dì nói không?

Ngữ khí rõ ràng trở nên nghiêm nghị.

Hàn Vũ Tích phục hồi tinh thần, im lặng đi tới xe Audi, đưa chìa khóa xe cho Mỹ Na rồi nói:

- Mỹ Na, em giúp chị lái xe trở về nhé.

Mỹ Na cũng có quen với mẹ của Vũ Đình. Thấy thế cầm lấy chìa khóa, nói vài câu với Hàn Vũ Tích, rồi hướng mẹ của Vũ Đình nói:

- Chào tạm biệt dì.

Rồi rời đi.

Cha của Hàn Vũ Tích không ở khu nhà của Hàn gia, mà là ở một nhà biệt thự ngõ Mai Điềm. Nếu so với tình hình hiện tại của Hàn gia, chỗ sinh sống của Hàn Tranh Bình như vậy đã là kém cỏi.

Tuy Hàn Vũ Tích là con thứ ba trong nhà, nhưng cũng có thể coi là con lớn nhất. Nàng vốn có một người anh trai và một người chị. Nhưng lúc nàng bé còn chưa hiểu chuyện, thì anh trai và chị đã rời đi cùng mẹ, không biết là nguyên nhân gì.

Lúc về nhà, Hàn Vũ Tích phát hiện trong nhà có không ít người. Thậm chí ngay cả bác cả, bác hai đều ở đây. Điều khiến cho sắc mặt của Hàn Vũ Tích trở nên tái nhợt. Đó là nàng nhìn thấy Tần Thăng cũng ở nơi này. Mà bên cạnh y ngoài em gái Tần Nhan, còn có một trung niên tuổi chừng bốn mươi.

- Vũ Tích về rồi hả, nhanh tới bên này ngồi.

Nói chuyện là bác cả của Hàn Vũ Tích, Hàn Tranh Cao.

Hàn Vũ Tích không đi tới, chỉ đứng nguyên chỗ, thân hình hơi run. Một lúc sau mới lên tiếng:

- Cha, cha gọi con có trở về có chuyện gì không?

- Vũ Tích, con tới đây ngồi trước đi, rồi hẵng nói chuyện.

Mặc dù là cha của Hàn Vũ Tích, nhưng Hàn Tranh Bình cũng cảm thấy có chút xin lỗi người con gái này. Nếu không phải do địa vị của Tần gia quá lớn, ông ta thật không muốn bắt buôc con gái tái giá.

Tuy Hàn Vũ Tích và Lâm Vân ly hôn, là Lâm Vân chủ động ký trước. Nhưng dù sao Lâm gia cũng là một thế lực lớn. Nếu không cẩn thận chọc giận bọn họ, Hàn gia sẽ trở thành tro bụi. Bất quá, nghe nói hiện tại Lâm gia đã có ý để Lâm Vân đám hỏi với Tô gia. Tuy không biết là thật hay giả, nhưng Lâm gia hợp tác với Tô gia là sự thật.

Hơn nữa, thực lực của Tần gia chỉ có hơn Lâm gia, chứ không hề kém hơn Lâm gia chút. Cộng tất cả nhân tố này lại, ông ta mới quyết định để cho con gái ly hôn và tái giá với Tần Thăng của Tần gia. Hàn Tranh Bình còn nghĩ, địa vị của ông ta ở Hàn gia không cao, nếu như Tần Thăng thành con rể của ông ta, vậy thì địa vị của ông ta ở Hàn gia cũng là nước lên thì thuyền lên.

Mặc dù có lòng muốn Hàn Vũ Đình thay thế cho Hàn Vũ Tích, nhưng tiếc rằng Tần gia chỉ nhìn trúng Hàn Vũ Tích. Rơi vào đường cùng, đành phải lừa gạt Hàn Vũ Đình lấy giấy ly hôn của Hàn Vũ Tích rồi lén ký vào đó.

Hàn Vũ Tích không trả lời phụ thân mà lập tức chạy vào phòng của Vũ Đình. Trong căn biệt thự này không có phòng của Hàn Vũ Tích. Tất cảm mọi người nhìn nhau, không biết Hàn Vũ Tích vội vàng gì mà chỉ nói một câu đã lao vào phòng.

Từ lúc Hàn Vũ Tích vào nhà, ánh mắt của Tần Thăng đều một mực nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ Tích.

- Mọi người uống trà đi. Chắc Vũ Tích muốn trang điểm lại ấy mà. Con bé sẽ ra luôn thôi. Con bé là một đứa cháu ngoan, mọi người không cần phải lo lắng.

Bác cả của Hàn Vũ Tích lập tức rót trà mời mọi người.

Tần Nhan lại cảm giác chị Vũ Tích có chút không đúng, liền nói:

- Để em đi xem chị Vũ Tích.

Nói xong liền đi theo vào phòng của Vũ Đình. Tần Nhan đi tới cửa phòng, còn chưa kịp mở cửa thì cửa đã mở.

## 215. Chương 178 (1): Gặp Nhau Trong Hang Đá

## 216. Chương 178 (2): Gặp Nhau Trong Hang Đá

Lâm Vân vừa nghe thầm nghĩ người này quả nhiên là giáo sư Trâu Tiền. Nhưng không phải ông ta đã khởi hành sớm hơn mình một thời gian sao, vì sao hiện tại mới tới? Huống hồ ông ta không giống như từ rừng rậm nguyên thủy đi tới, cho nên phải tới nhanh hơn mới đúng? Tuy nhiên, hiện tại không phải là thắc mắc những điều này, Lâm Vân tranh thủ thời gian dẫn theo Hàn Vũ Đình đi tới. Hắn nhìn ra một người da trắng trong đó cũng giống như giáo sư Trâu Tiền, là người có học vị.

Biểu lộ của y chứng tỏ y không những cảm thấy có hứng thú với linh thạch, mà còn có hứng thú với cái hang động này. Đã như vậy, Lâm Vân không sốt ruột giết bọn chúng. Để cho bọn chúng tự tìm ra, còn tốt hơn là bức bách bọn chúng tìm.

Giáo sư Trâu Tiền không nói lời nào, chỉ là không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi nhóm người biến mất sau cánh cửa, hai người Lâm Vân mới đi tới trốn ở phía sau. Đồng thời nhìn xem đằng sau cánh cửa là cái gì.

Không ngờ đằng sau là một nơi có không gian rất rộng rãi, nhưng lại rất trống trải. Làm cho người ta kỳ quái, chính là vách đá xung quanh rất nhẵn mịn, còn có nhiều cái lỗ, không biết bên trong cái lỗ là gì. Những cái lỗ như vậy rất nhiều. Ở giữa căn phòng này là năm cái trụ đá cao thấp không bằng nhau.

Trong nội tâm của Lâm Vân trầm xuống, nhìn chỗ này trống không như vậy là biết đồ vật ở trong này đã bị người khác lấy đi hết rồi. Chí ít đã có một nhóm người nào đó tới trước bọn họ. Hơn nữa nhóm nguời đó cũng đi vào bằng cách bình thường. Cho nên cửa đá kia mới có nhiều dấu vết bị đập như vậy.

Chẳng lẽ mình tốn nhiều công sức như vậy chỉ là công dã tràng? Nhưng vẫn có chỗ kỳ quái. Đó là khi mình vừa tới đây, lại rõ ràng cảm nhận đươc trong núi này có thứ mình muốn.. Huống hồ giáo sư Trâu Tiền cũng tìm tới đây. Nhìn bề ngoài có vẻ như là bị bọn kia ép tới. Nhưng cũng gián tiếp chứng tỏ ông ta đã tìm đúng địa chỉ ghi trên thẻ trúc.

Bốn người kia nhìn thấy bên trong trống không, rất là căm tức. Trong đó có một người da đen, vì quá tức giận mà đấm vào không khí vài quyền.

Tiếng vù vù vang lên, vài mũi tên từ cái lỗ bay tới cực nhanh, xuyên qua cổ họng của người da đen kia. Người da đen không kip kêu lên tiếng đã ngã xuống đất bỏ mình.

Lâm Vân âm thầm tự nhủ, thật là lợi hại. Cho dù là mình cũng không nhất định tránh được. Không ngờ nơi này lại có bẫy rập nguy hiểm như vậy, chỉ cần dựa vào tiếng gió là cơ quan khởi động.

Một người da trắng thấy thế cầm khẩu súng liên tục nả đạn vào không trung, vang lên những tiếng rầm rầm. Lâm Vân liền biết không tốt, người này điên rồi.

Quả nhiên, tiếng súng qua đi, thanh âm Rầm Rầm ngày càng rõ ràng, đã nghe thấy tiếng cái hang bị sụp. Mọi người ở đây cũng phát hiện ra vấn, Lâm Vân rốt cuộc bất chấp che dấu, lập tức vọt tới.

Mấy người ở giữa sân rộng chính đang sợ hãi nghe tiếng Rầm Rầm không dứt, thì thật không ngờ chỗ này còn có người khác ẩn trốn. Trong khoảng thời gian ngắn đều sững sờ.

Lâm Vân không chút do dự đạp ngã một người da trắng và một người da đen gần hắn nhất. Quả trính này chỉ xảy ra trong chớp mắt, người da trắng còn lại kịp phản ứng, giơ súng lên, không hề cố kỵ xả đạn về phía Lâm Vân.

Lâm Vân biết muốn đoạt súng của y đã không kịp rồi, vì thế liền tránh sang một bên. Đồng thời vung chân đá về phía người da trắng kia.

Người này xem ra có chút võ công. Y trông thấy Lâm Vân rõ ràng có thể né đạn rồi đá tới, liền nhanh chóng tránh sang một bên. Chưa cần ngắm bắn mà xạ kích luôn về phía Lâm Vân.

Viên đạn bắn trúng vào một cái bẫy, khiến cái bẫy bắn ra vài mũi tên nhọn. Đang lúc y kinh ngạc vì không nhìn thấy Lâm Vân đâu cả, thì đã cảm thấy phần gáy tê rần, liền hôn mê bất tỉnh.

Tốc độ của Lâm Vân nhanh như điên, trong lúc người da trắng này bắn phát đạn thứ hai thì hắn đã lẻn ra đằng sau của y rồi.

- Anh rể, anh có sao không?

Hàn Vũ Đình chạy ra từ chỗ trốn. Một màn vừa nãy chỉ diễn ra trong tíc tắc, nhưng lại khiến tim nàng đập thình thịch.

Lúc người da trắng kia nổ súng lần thứ hai, nàng vẫn trông thấy anh rể ở trước họng súng. Lúc đó nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Không nghĩ tới trong chớp mắt thì người da trắng nổ súng kia đã bị ngã xuống mặt đất.

Trong lúc y ngã xuống đất, viên đạn vẫn bắn ra ngoài, trúng vào vách hang.

Lâm Vân còn chưa kịp trả lời, thì vài tiếng nổ truyền tới. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, chạy tới kéo Hàn Vũ Đình sang một bên. Ở trên đỉnh của căn phòng rõ ràng xuất hiện một cửa động.

Lâm Vân lập tức đoán ra cửa động này là lối đi ra ngoài. Chẳng lẽ, cửa động của cái hang này lại là đặt ở trên đỉnh núi? Hay là đặt ở sườn núi?

Nhưng bất kể là ở đâu, ngoại trừ mình có thể nhảy ra ngoài, những người khác chắc không leo lên lên được. Nhìn về phía tay da trắng vừa nổ súng kia, nhờ y bắn loạn xa mà mới tìm được đường ra. Nhưng có lẽ cách mở của nó không phải như vậy.

Khả năng người này vừa xả đạn thì có một viên bay loạn rồi trúng vào cơ quan nào đó, mới khiến cho cái động kia mở ra.

- Cậu là ai?

Lâm Vân còn đang nhìn cửa ra vào trên đỉnh đầu, trong lòng tự nhủ, nhảy lên cái động này cũng không phải dễ dàng. Bởi nơi này không có chỗ để đạp chân nhảy lên. Thì giáo sư Trâu Tiền đã lên tiếng hỏi.

- Giáo sư Trâu Tiền , tôi là bạn của Mông Văn và lão Tần, chắc ông cũng biết hai người này chứ?

Lâm Vân vừa nói vừa đi lên kéo đứt còng tay của hai người kia.

Hai người này kinh ngạc nhìn Lâm Vân, đang không biết nói gì thì giáo sư Trâu Tiền đã hỏi tiếp:

- Lão Tần phái cậu tới đây à?

Lâm Vân không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại:

- Giáo sư Trâu, không phải ông khởi hành từ mấy tháng trước rồi sao? Như thế nào đến hiện tại mới tới đây? Ông đã tìm thấy thứ mình cần chưa?

Câu hỏi sau cùng mới là câu Lâm Vân chính thức muốn hỏi. Nếu như giáo sư Trâu tìm được linh thạch, vây thì không thể tốt hơn. Nhưng Lâm Vân cũng biết khả năng rất thấp, nên mới hỏi cho kỹ.

- Ai, chuyện này một lời khó nói hết. Vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước đi. Lúc đó tôi lại kể lại kỹ càng cho cậu. Trần Đào và Thượng Vân, hai người không sao chứ? Thiếu chút nữa là tôi hại hai người rồi.

Giáo sư Trầu nói xong với Lâm Vân, liền quay về hỏi hai người kia.

- Giáo sư Trâu, chúng tôi không có việc gì, ông không cần phải lo lắng. Anh bạn kia, cảm ơn cậu. Tôi tên là Trần Đào, còn đây là Thượng Vân. Chúng tôi là bạn đồng hành với giáo sư Trâu. Nếu như không gặp cậu, chúng tôi phỏng chừng đã bị mấy tên khốn kiếp này giết rồi.

Trần Đào là người hơn ba mươi tuổi, có khuôn mặt vuông vắn, tiếng nói rất to và rõ.

- Không có gì, tôi là Lâm Vân, đây là Hàn Vũ Đình. Gặp được các vị ở chỗ này chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta nên nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói sau.

Lâm Vân nói xong nhìn giáo sư Trâu. Hắn có rất nhiều chuyện để hỏi vị học giả này. Hắn không cam lòng nếu như vất vả tới đây mà không kiếm được thứ mình muốn.

- Anh rể, em cảm thấy nơi này hình như đang chìm xuống thì phải.

Lời của Hàn Vũ Đình nhắc nhở mọi người. Lâm Vân cũng đã cảm giác được. Quả nhiên căn phòng dưới chân đang chìm xuống với tốc độ ngày càng nhanh.

Lâm Vân cả kinh, hắn đoán ở dưới căn phòng này là trống không. Thậm chí ở phía dưới của căn phòng này mới là nơi mà mình muốn tới. Có lẽ là do kết cấu của nơi này bị phá hư, hơn nữa còn không biết căn phòng này muốn chìm xuống nơi nào. Vội vàng đi tới bên người Hàn Vũ Đình, tóm lấy phần eo của của Hàn Vũ Đình rồi nói:

- Để anh đưa em lên trước, em ở phía trên chờ anh.

Noi xong, vận lực ở tay, Hàn Vũ Đình lập tức bay lên nóc hang rồi rất an toàn rơi vào lòng núi đầy tuyết trắng.

- Giáo sư Trâu, tôi cũng đưa ông đi lên.

Còn chưa đợi giáo sư Trâu trả lời, Lâm Vân đã tóm lấy phần eo của giáo sư Trâu, giống như Hàn Vũ Đình, ném ông ta ra ngoài cửa động.

Lúc này căn phòng đã lao xuống rất nhanh, hơn nữa còn không ngừng có âm thanh ầm ầm truyền tới, mang theo rất nhiều đá vụn rơi xuống.

Thấy Lâm Vân muốn tiếp tục ném mình ra ngoài, Trần Đào vội nói:

- Đưa Thượng Vân ra ngoài trước đi.

Lâm Vân không trả lời, nắm lấy sau lưng của Thương Vân, ném lên nóc phòng. Xoay người tiếp tục ném Trần Đào.

Thấy mọi người đã an toàn, Lâm Vân muốn nhìn xem ở căn phòng này còn có thứ gì không. Nhưng do căn phòng đã rơi quá nhanh, Lâm Vân không dám chần chừ, hắn dọc theo thạch bích trong căn phòng này nhảy lên hơn 3m. Mắt thấy sắp rơi xuông, Lâm Vân đột nhiên đạp mạnh vào đá thạch bích, cả người giống như viên đạn bay thẳng ra ngoài cái động.

Bốn người ở ngoài động đã đứng lên, khẩn trương nhìn bên trong động. Trông thấy Lâm Vân nhảy ra, đều cao hứng đi tới. Hàn Vũ Đình càng trực tiếp chạy tới, ôm cổ Lâm Vân, khóc nức nở nói:

- Anh rể, em còn tưởng rằng anh muốn để lại em một mình.

Ba người bị thân thủ lợi hại của Lâm Vân làm cho sững sờ. Lại trông thấy Hàn Vũ Đình ôm cổ hắn, kêu hắn một tiếng anh rể, càng là kỳ quái. Nhưng đảo mắt đã thấy bình thường, dù sau vừa rồi thật sự quá nguy hiểm.

- Lâm tiên sinh…

Trần Đào còn chưa dứt lời, sắc mặt của Lâm Vân đã thay đổi.

## 217. Chương 179: Tuyết Lở

## 218. Chương 180: Kết Thành Một Sao

Chương 180: Kết thành một sao

Một giờ sau, Lâm Vân rốt cục đào được một cái thông đạo đủ cho một người đi vào. Lâm Vân cẩn thận chui vào, là một gian phòng nhỏ. Gian phòng này chỉ có một bàn đá đặt ở giữa. Mà trên bàn thì đặt một cái hộp nho nhỏ, không biết làm từ chất liệu gì.

Lâm Vân rất kích động, muốn đi lên lấy cái hộp, bởi vì hắn cảm nhận được linh khí ba động từ trong cái hộp đó. Nhưng Lâm Vân lập tức đứng lại. Hắn nhớ tới, cái tay da đen lúc trước chỉ đánh vào không khí thôi mà đã bị trúng hai mũi tên rồi.

Lâm Vân nhặt một viên đá vụn ném về phía cái hộp. Một tiếng trầm đục vang lên, viên đá ném trúng vào cái hộp. Lâm Vân đợi một lúc, thấy không có động tĩnh gì, mới biết là mình quá cẩn thận. Liền đi tới bên cạnh cái bàn, mở cái hộp ra.

Trong cái hộp là bảy viên linh thạch phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Tâm tích Lâm Vân thật sự quá kích động. Không nghĩ tới cùng một lúc kiếm được bảy viên linh thạch. Phải biết rằng kiếm được một viên là hắn đã cảm thấy hài lòng. Mà lần này lại lấy được bảy viên. Chuyện đi này thực sự không uổng. Vội vàng cho mấy viên linh thạch vào một cái hộp chuẩn bị trước, rồi cho vào ba lô. Lại kiểm tra cái hộp trên bàn lần nữa, bên trong còn có một cái ngọc giản (Thẻ tre làm bằng ngọc) nho nhỏ. Lâm Vân nhìn nhìn nhưng không thấy chữ viết hay hình vẽ gì trên đó. Chất ngọc rất là bóng loáng, lúc sờ lên Lâm Vân cảm giác có thứ gì đó ba động trong ngọc giản. Nên lập tức thu vào luôn.

Kế tiếp là một tấm bản đồ bằng da dê. Lâm Vân cầm lên nhìn xem đây là bản đồ gì. Không ngờ lại là bản đồ của hòn đảo nhỏ mà lúc trước hắn dẫn theo Hàn Vũ Đình đi tìm thảo dược giải độc. Lâm Vân thu hồi lại bản đồ, suy nghĩ một lúc rồi quyết định lúc trở về thì tới đó nhìn xem. Hòn đảo đấy chắc phải có liên hệ gì đó với đây.

Cuối cùng là một bức thư đã có chút mục nát. Lâm Vân có thể nhìn thấy chữ viết lờ mờ trên đó. Đều là những văn tự mà mình chưa từng nhìn thấy. Cứ mang theo, mình không biết nhưng có lẽ có người biết. Mục đích của Lâm Vân đã đạt đường, hắn liền dọc theo đường cũ lui về.

Nhìn Dạ Minh Châu lăn lóc ở dưới đất, Lâm Vân thầm nghĩ, có lẽ Hàn Vũ Tích sẽ thích những thứ này. Nên đều nhặt hết số Dạ Minh Châu rơi xuống đất. Về phần vàng bạc và số Dạ Minh Châu giấu ở chỗ khác, Lâm Vân chả thèm quan tâm.

Ăn xong, Lâm Vân nghĩ thầm hiện tại đi ra ngoài còn không bằng tu luyện tới Tinh Hồn hậu kỳ thì đi ra. Dù sao mình cũng đã kiếm đủ linh thạch rồi.

Tu luyện ở trong này không có người quấy rầy lại yên tĩnh. Là nơi tốt để đề cao thực lực của bản thân.

Tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi, Lâm Vân lấy hai viên linh thạch trên người ra. Hắn muốn một lần là thăng cấp luôn tới Tinh Hồn hậu kỳ đỉnh phong.

Hiện tại Lâm Vân mới là Tinh Hồn trung kỳ điên phong, sắp bước vào hậu kỳ. Mà giờ có linh thạch giúp đỡ, hắn muốn ổn định luôn Tinh Hồn hậu kỳ. Mắt thấy tốc độ tu luyện rất nhanh, Lâm Vân không hề đình chỉ, tiếp tục hấp thu linh khí để củng cổ tu vị.

Lúc hai viên linh thạch trong tay biến thành cát bụi, Lâm Vân mới phát hiện mình đói bụng. Phỏng chừng đã qua bảy tám ngày rồi. Cảm thụ lực lượng Tinh Vân trong người, đã thăng cấp tới Tinh Hồn hậu kỳ điên phong.

Đè xuống hưng phấn trong lòng, Lâm Vân tùy tiện ăn chút thịt khô, lại lấy thêm một viên linh thạch. Hiện tại hắn là Tinh Hồn hậu kỳ điên phong, chỉ cần thêm một chút là đột phá hậu kỳ, kết thành một sao. Cơ hội như vậy, Lâm Vân đương nhiên không thể bỏ qua.

Một khi kết thành một sao, mình có thể luyện thành Tinh Giới. Mà mình đã có trong tay tài liệu chủ yếu để kết thành Tinh Giới, chính là viên ‘Tinh Minh Thạch’ kia rồi. Về phần tài liệu khác, mình cũng có thể dùng linh thạch thay thế. Đợi từ nay về sau luyện chế lại một lần là được.

Lâm Vân lấy thêm một viên linh thạch ra. Đây là viên linh thạch mà hắn lấy được trong này. Linh khí ba động trong viên linh thạch này mạnh hơn linh thạch mà hắn mang theo rất nhiều.

Sợ một viên linh thạch không đủ để kết tinh, Lâm Vân nghĩ nghĩ, lại lấy ra viên thứ hai.

Bảo vệ tinh thần, Lâm Vân bắt đầu kết tinh. Tuy đã trải qua kinh nghiệm này, nhưng lần này là Lâm Vân kết tinh ở một thế giới xa lạ. Một thế giới mà khả năng không có người Tu Chân. Cho nên Lâm Vân vẫn có chút không yên tâm. Cũng may hiện tại hắn đã có Tinh Hồn hậu kỳ điên phong, và một số linh thạch phụ trợ.

Lại năm ngày sau, chỉ còn cách một đường nhỏ, mà một viên linh thạch vẫn chưa đủ. Lâm Vân khẽ cắn môi, tiếp tục dùng thêm một viên, thật không ngờ, vài ngày sau vẫn còn kém một đoạn.

Mồ hôi trên trán của Lâm Vân đã chảy. Tiêu hao hai viên linh thạch, mà vẫn chưa kết thành một sao. Tùy tiện ăn chút gì đó, lấy ra viên linh thạch thứ ba. Lâm Vân quyết định, nếu dùng hết viên linh thạch này mà vẫn không thể kết thành một sao, hắn liền quyết định lần sau kết tinh.

Hắn biết ở thế giới này rất khó kết tinh, nhưng thật không ngờ lại khó như vậy. Phải biết ở đại lục Thiên Hồng, những viên linh thạch là thứ mà mọi người chen nhau để có.

Nhưng từ lúc hình thành Tinh Hồn trung kỳ tới hiện tại mình đã dùng bốn viên linh thạch, còn chưa có phản ứng gì. Điều này khiến hắn không thể không nóng nảy.

Linh thạch không phải thứ dễ tìm. Một khi dùng hết, Lâm Vân rất hoài nghi về sau có thể tìm được nữa hay không. Mấy viên linh thạch lần này, hoàn toàn là do cơ duyên xảo hợp mới có được. Mà đã là cơ duyên, không phải lúc nào cũng có.

Cho nên Lâm Vân mới coi những viên linh thạch này như bảo bối vậy. Vừa lấy được bảy viên, đã dùng mất hai viên. Nếu viên thứ ba mà không thể kết tinh, Lâm Vân quyết định lại tu luyện thêm một năm.

Dù sao trong kế hoạch của hắn, phải mất ba năm mới kết tinh được. Dành một năm tu luyện, đợi cho tu vi tích lũy đến một mức nhất định, thì dùng một viên linh thạch là đủ khả năng kết tinh. Hiện tại có lẽ do chuyện của Vũ Tích mà mình mới nóng lòng như vậy.

Linh khí trong viên linh thạch thứ ba này rất nhanh được Lâm Vân hấp thu hết. Cảm giác được linh khí trong linh thạch chậm rãi khô héo, Lâm Vân thở dài, xem ra lần này không thể kết tinh rồi.

Sau khi hấp thu nốt một tia linh khí cuối cùng, cơ thể của Lâm Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng, rồi một cảm giác cực kỳ quen thuộc truyền tới trong đầu. Thân thể vốn đang lười biếng của Lâm Vân, lập tức bị cảm giác này làm cho chấn động. Thiếu chút nữa chảy nước mắt. Một ngôi sao nhỏ cỡ bông tuyết đã lẳng lặng trôi ở trên đan điền của Lâm Vân. Trải qua khá nhiều gian khổ, cuối cùng hắn đã kết thành một sao.

Lâm Vân cưỡng chế sự hưng phấn trong lòng, vội vàng lấy ra thêm một viên linh thạch, tiếp tục củng cố một sao. Vài giờ sau, Lâm Vân đứng lên, thét dài một tiếng. Tiếng thét quanh quẩn trong đại điện thật lâu không dứt.

- Một sao, ta rốt cuộc đã lên một sao.

Giơ tay lên, một ngọn lửa màu tím nhàn nhạt xuất hiện ở bàn tay. Lâm Vân càng thêm hưng phấn, lên tới một sao tạo ra được Tinh Hỏa là rất bình thường. Nhưng đây rõ ràng lại là Tử Hỏa (Lửa tím). Hắn nhớ lại lúc mình lần đầu tiên kết tinh, ngọn lửa mà hắn tạo ra là ngọn lửa màu vàng nhạt.

Khi trở về, việc đầu tiên mà hắn muốn làm là quay về gặp Vũ Tích, hắn thật sự quá nhớ nàng. Trước đó thì tính toán với Lý gia đã rồi mang theo Vũ Tích rời đi

Mà việc quan trọng nhất bây giờ là luyện thành Tinh Giới. Mặc dù mình mới chỉ kết thành một sao, nhưng không ngờ lại có thể tạo thành Tử Hỏa. Vậy thì việc luyện Tinh Giới sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Để kết tinh và củng cố tu vi, Lâm Vân đã dùng tổng cổng bốn viên linh thạch. Hiện tại trên người của hắn chỉ còn lại ba viên. Hắn lấy một viên linh thạch và ‘Tinh Minh Thạch’ từ trong ba lô ra.

Về ‘Tinh Minh Thạch’, Lâm Vân không cần dùng nhiều lắm. Chỉ cần một phần mười của nó là đủ rồi. luyên Tinh Giới kỳ thực chính là luyện giới. Giống như người Tu Chân luyện khí. Mà cách luyện giới của hắn khác với cách luyện giới trên đại lục Thiên Hồng rất nhiều. Những thủ pháp luyện giới này, Lâm Vân đều là học được từ công pháp mà vị tiền bối kia lưu lại.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Vân luyện chế Tinh Giới. Cho nên hắn không khẩn trương cho lắm. Tuy nhiên, lúc trước luyện chế Tinh Giới là dùng Minh Thạch bình thường. Lúc đó đừng mong tìm được ‘Tinh Minh Thạch’. Mà hiện tại hắn lại có ‘Tinh Minh Thạch’ để luyện.

Việc bài trừ tạp chất trong ‘Tinh Minh Thạch’ là một chuyện rất phiền phức. Cộng thêm cả việc dung hợp năng lượng linh thạch trong đó nữa. Mặc dù Lâm Vân phóng ra được Tinh Hỏa màu tím, nhưng dù sao cũng chỉ là mới hình thành. Cho nên luyện chế một cái Tinh Giới đơn giản nhất cũng đã mất một tuần lễ của hắn rồi.

Một chiếc nhẫn Tinh Giới vô cùng xinh đẹp tỏa ra màu tím nhàn nhạt nằm ở trên tay của Lâm Vân. Cho dù là Lâm Vân, hắn cũng thể không cảm thán sự xinh đẹp của chiếc nhẫn này. Không biết Vũ Tích có thích chiếc nhẫn làm bằng Tinh Giới hay không. Nghĩ tới đây, Lâm Vân nhịn không được nữa, lại lấy ra một viên linh thạch, cắt thêm một phần ‘Tinh Minh Thạch’ luyện chế thành một chiếc nhẫn khác để trợ giúp Vũ Tích. Chỉ là Vũ Tích không thể sự dụng công năng của nó mà thôi.

Suy nghĩ một chút, liền khắc lên chiếc nhẫn một dòng chữ “Sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia lìa.”Dòng chữ này là để Hàn Vũ Tích nhìn, chứ trong lòng hắn biết như vậy là đủ rồi. Theo như việc kết tinh ở thế giới này khó khăn, chắc không có khả năng kết thành nhiều sao. Vẫn là mang theo Vũ Tích tới một nơi yên tĩnh rồi hai người làm bạn với nhau trọn đời vậy.

## 219. Chương 181: Tiếng Súng Trong Rừng

## 220. Chương 182: Trả Thù

- Những người kia có thể nắm chắc xử lý toàn bộ Long Ảnh, vì sao bọn chúng nắm chắc như vậy? Có thể đoán là bọn chúng có cách để tìm ra chỗ ẩn nấp của đội viên Long Ảnh. Mà cách duy nhất chính đặt thiết bị theo dõi trên từng khẩu súng phân phát cho đội viên của Long Ảnh. Đặt thiết bị trên khẩu súng là kín đáo nhất, bởi vì các đội viên không thể nào bỏ rơi súng được.

Lâm Vân nói xong, tháo khẩu súng ra.

Nhìn kết cấu bên trong khẩu súng, quả nhiên có môt cái máy theo dõi mini giấu ở bên trong. Nếu không cẩn thận chú ý sẽ không phát hiện ra.

- Những tên khốn kiếp kia, thật không biết xấu hổ. Khó trách tôi vừa tới nơi này đã bị bọn chúng phát hiện.

Chu Tuần không nhịn được mắng một câu.

Lâm Vân lắp lại khẩu súng, còn cái máy theo dõi thì hắn đút vào túi áo, rồi đưa khẩu súng cho Chu Tuần, nói:

- Chúng ta đi thôi.

- Huấn luyện viên Lâm, vì sao anh lại cất cái máy theo dõi đó vào trong túi?

Chu Tuần thấy Lâm Vân không ném máy theo dõi đi, có chút kỳ quái hỏi. Âm thầm tự nhủ, giữ lại không phải càng khiến cho bọn kia tìm ra vị trí của mình nhanh hơn sao?

- Nếu như vất đi, bọn chúng sẽ không tìm thấy chúng ta.

Lâm Vân nhìn Chu Tuần cười nói.

Thấy nụ cười tự tin của huấn luyện viên Lâm, nhiệt huyết của Chu Tuần liền dâng lên. Đúng vậy, phải dụ bọn chúng tới. Những tên khốn kiếp này, phải cho chúng biết đội đặc công Long Ảnh cũng có huấn luyện viên Lâm.

- A, không tốt rồi.

Chu Tuần bỗng nhớ tới trên khẩu súng của các đồng đội mình cũng có máy theo dõi. Vậy không phải là bị bọn chúng khống chế sao?

- Đừng vội, dẫn tôi đi tới đó.

Lâm Vân nghĩ thầm, phản ứng của anh chàng Chu Tuần này thật là chậm.

- Các cậu diễn luyện ở nơi này được bao lâu rồi?

Lâm Vân đi theo sau Chu Tuần hỏi.

- Đã là hai ngày. Ngay ngày đầu tiên, Nhiễm Lợi và Trình Tiến Phi đã bị bắn chết. Về sau đội trưởng Thái Giang và đội trưởng Lam Cực cảm thấy không đúng, mới tập trung mọi người lại tránh đi một chỗ. Tôi và đội trưởng Lam phụ trách thăm dò tình hình.

Chu Tuần tỉ mỉ kể lại tình hình diễn ra trong hai ngày này.

- Vậy Lam Cực đâu?

Lâm Vân hỏi.

- Đội trưởng Lam và tôi đi thăm dò ở hai hướng khác nhau. Đội trưởng Lam khẳng định cũng bị bọn chúng phát hiện. Vậy phải làm sao bây giờ?

Chu Tuần càng nói càng sốt ruột.

- Chu Tuần, gặp chuyện mà sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Cậu càng sốt ruột, sơ hở càng nhiều, đối thủ càng dễ đánh bại cậu. Cho dù tất cả đồng đội chết trước mặt cậu, mà cậu còn một hơi thở, cũng phải tỉnh táo suy nghĩ xem cách nào giết thêm càng nhiều kẻ thù càng tốt. Đây mới là tố chất của một chiến sĩ cần có.

Lâm Vân nhìn thoáng qua vẻ mặt sốt ruột của Chu Tuần, nhắc nhở nói.

- Vâng, huấn luyện viên, đúng là tôi có quá xúc động.

Chu Tuần cũng giống như những đội viên khác của Long Ảnh đều tuyệt đối tin tưởng lời của huấn luyện viên Lâm.

Lâm Vân vừa tới chỗ nhóm Thái Giang tập trung thì đã đã biết bọn họ đều ở đây. Không khỏi thở phào một cái. Chỉ cần không xảy ra việc gì là tốt rồi. Nhóm người Thái Giang cũng phát hiện ra Chu Tuần và Lâm Vân tới. Tuy quần áo của Lâm Vân rất là rách nát, nhưng tất cả các đội viên chỉ liếc qua là nhận ra vị mặc áo rách nát, tóc tai rối bời này chính là huấn luyện viên của bọn họ.

Tất cả đội viên của Long Ảnh đều chạy tới đón chào. Không hề cố kỵ có mai phục xung quanh. Lâm Vân cười cười, nhưng không nói, chỉ nhảy lên cao 6m.

Tất cả đội viên nhìn thấy vậy đều hít một hơn. Huấn luyện viên của mình thật quá lợi hại. Không cần lấy đà cũng có thể nhảy lên được vài mét. Nhưng đều không biết Lâm Vân nhảy lên làm gì.

Lâm Vân nhảy lên, hai khẩu súng trong tay như hai vòng lửa bắn về xung quanh. Lúc Lâm Vân rơi xuống đất, bốn phía đều truyền tới tiếng kêu thảm thiết. Lúc này đám người Thái Giang mới biết là bọn họ bị bao vây. Nhưng bọn họ càng kinh hãi với động tác của Lâm Vân. Cái gì gọi là cường hãn, đây mới thực sự là cường hãn. Vừa rồi huấn luyện viên Lâm dùng súng bắn xung quanh, đã bắn hết hai băng đạn là năm mươi viên trong đó. Tính ra hắn đã bóp cò hai mươi lần. Đây là khái niệm gì vây?

Bọn họ thậm chí còn không nhìn rõ động tác của hắn. Chỉ cảm thấy hắn nhảy lên, hoa mắt một cái đã thấy nhảy xuống rồi. Mọi người đều tưởng mình nhìn lầm, đều dụi dụi mắt nhìn lại, quả nhiên là thật. Khung cảnh trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng đập thình thịch của các đội viên. Nguyên lai bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm đã đến mức như vậy. Nhưng trong chớp mắt, bọn họ đều trở nên rất hưng phấn vì có một huấn luyện viên lợi hại như vậy.

Lâm Vân phát hiện ra xung quanh có năm mươi hai người, muốn nhanh chóng kết thúc, nên mới có môt màn như vậy. Năm mươi hai người kia đều bị Lâm Vân bắn thủng đầu, chết không thể chết hơn được nữa.

- Đi nhặt súng của bọn chúng đi.

Lúc Lâm Vân đáp xuống mặt đất, thấy các đội viên còn đang há hốc mồm nhìn mình, tranh thủ thời gian phân phó cho bọn họ làm việc. Chính vì không muốn bạo lộ quá nhiều thân thủ nghịch thiên, mà Lâm Vân mới dùng súng để giải quyết.

- Huấn luyện viên, vì sao ngài lại ở đây?

Thái Giang, Vương Vĩ và các đội viên khác đều vây quanh Lâm Vân hỏi han. Đúng lúc này thì có đội viên trở về báo cáo:

- Huấn luyện viên, thu được đúng năm mươi hai khẩu súng, năm mươi hai người kia không có ai sống sót.

- Tốt, các cậu bỏ hết mấy khẩu súng lúc trước đi. Rồi chọn lấy chỗ súng vừa thu được. Những khẩu thừa ra thì để cho tôi xử lý.

Lâm Vân cầm mười chín khẩu súng còn lại, tới một chỗ không ai nhìn thấy, thu hết súng vào Tinh Giới. Tuy những khẩu súng này mình không cần dùng tới, nhưng đã có chỗ để cất, tội gì phải lãng phí.

- Được rồi, các cậu đi theo tôi. Đã có năm mươi bốn người bị tôi xử lý rồi, phải nhớ đấy.

- Về sau gặp một tên giết một tên, không để lại tù nhân. Bọn chúng đã muốn giết toàn bộ chúng ta, thì phải cho chúng biết hậu quả như thế nào.

Lâm Vân nhìn những đội viên khác nói. Lúc nghe Chu Tuần kể lại, hắn đã quyết định giết những người này. Nếu là thi đấu công bình, Lâm Vân nhiều nhất là ra tay giúp đỡ mà thôi, sẽ không nghĩ biện pháp đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu đối phương đã chơi xấu như vậy, Lâm Vân tuyệt đối không khách khí.

- Huấn luyện viên, những người mà anh vừa giết chỉ có người của bốn quốc gia, riêng nước Mĩ là không thấy có ai. Sao lại như vậy nhỉ?

Thái Giang không nhìn thấy đặc công Mĩ nào trong đó, có chút kỳ quái hỏi.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Trong lòng tự nhủ, câu này cần gì phải hỏi, nước Mĩ nhất định coi mấy nước kia là con pháo hôi. Còn bọn họ thì ở đằng sau hưởng lợi.

- Một trăm hai mươi quốc gia, tiến hành mấy lần đào thải. Chỉ có ba mươi quốc gia là được tới rừng rậm Amazon thí luyện. Ba mươi quốc gia chia làm năm nhóm, mỗi nhóm có sáu nước….

Thái Giang nói tới đây, cũng cảm thấy có vấn đề.

- Mỗi nhóm chỉ chọn lựa ra một quốc gia đứng đầu. Nếu nước Mĩ và bốn nước kia liên kết chiến thắng chúng ta, thì vị trí đứng đầu sẽ thuộc về ai?

Lâm Vân kỳ quái hỏi.

- Ách, vấn đề này tôi cũng không rõ ràng lắm, chỉ là theo lệnh của cấp trên tới nơi này tỷ thí mà thôi. Tôi đoán chừng có khả năng là bọn họ đã thương lượng được hoặc là tiếp tục đấu đến đội cuối cùng.

Thái Giang giống như cũng cảm thấy không đúng.

- Ừ, trước đừng quan tâm tới chuyện đó. Cuộc thi này có nhiều chỗ gian lận, mà mấy quốc gia kia có lẽ đã có hợp tác gì đó với nước Mĩ. Hiện tại nghĩ tới những điều này cũng vô dụng. Nếu như đối thủ trong này hoàn toàn biến mất, thì không cần phiền toái như vậy…

Lâm Vân nói xong, nhìn thoáng qua các đội viên. Hắn đang chuẩn bị nói với bọn họ là cùng nhau đi tìm Lam Cực. Thì trong bụi cỏ vang lên một tiếng vang làm kinh động mọi người. Lâm Vân và các đội viên khác quay đầu nhìn lại chỉ thấy Lam Cực cả người là máu, hai tay thì trống trơn chạy về chỗ này.

Lâm Vân nhướng mày, giơ súng bắn ba phát về phía sau Lam Cực. Ba tiếng kêu đau đớn truyền tới. Đã có đội viên đi lên vịn Lam Cực, cũng có đội viên biết bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm, nên liền đi tới thu chiến lợi phẩm.

- Huấn luyện viên…

Lam Cực liếc mắt trông thấy Lâm Vân, trong lòng liền hưng phấn gọi một câu.

- Xảy ra chuyện gì?

Vương Vĩ thấy Lam Cực chật vật như vậy, lo lắng hỏi.

- Tôi vừa đi ra ngoài thì bị bốn tên Indonesia theo dõi. Tôi đã xử lý hai tên, còn tưởng rằng mình đã trốn thoát. Thật không ngờ vừa chạy một đoạn thì lại phát hiện có người theo dõi. Lúc đó tôi liền nghi ngờ trên người mình có gắn máy theo dõi gì đó. Vì vậy tôi liền ném khẩu súng đi, vì chỉ có khẩu súng là đáng nghi nhất.

Lam Cực nhìn sang mọi người, thấy mọi người đã thay đổi súng, mới yên tâm.

Lâm Vân gật đẫu. Lam Cực đã không xảy ra chuyện gì, hắn không cần phải lo lắng nữa.

Lam Cực là người đội viên tạo cho Lâm Vân một ân tượng sâu sắc nhất. Y luyện tập rất khắc khổ, khắc khổ hơn tất cả các đội viên khác. Hơn nữa y còn là người đầu tiên lấy được chiếc hộp trong hồ Băng Vụ. Có thể thấy được y là người có tính cách rất kiên nghị, còn mang theo mối thù hận trong người.

Vô luận là loại người nào, chỉ cần có loại tính cách như vậy, Lâm Vân đều rất thưởng thức.

- Lam Cực, cậu tới đây.

Nghe huấn luyện viên gọi, Lam Cực vội vàng đi tới bên cạnh.

## 221. Chương 183(1): Tướng Brown Thỏa Hiệp

## 222. Chương 183 (2): Tướng Brown Thỏa Hiệp

Tần Vô Sơn biết chuyện này rất có thể giống với suy đoán của Từ Lí và Mạc Thành Tiêu. Nước Mĩ chắc có kế hoạch gì lớn liên quan tới quốc gia của mình. Ngay cả mặt mũi bọn họ cũng không thèm để ý tới, chỉ muốn đội của Hoa quốc bị đào thải. Thậm chí ông ta còn cho rằng, nếu không phải biểu hiện lúc trước của Long Ảnh quá khiến người chú mục, nước Mĩ rất có thể sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ cho rằng Hổ Nha hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ Long Ảnh.

Nhưng hiện tại thực lực của Long Ảnh bị bạo lộ, khiến kế hoạch chuẩn bị từ trước của nước Mĩ có nguy cơ đổ vỡ, nên mới đưa ra hạ sách này. Đối với Tần Vô Sơn mà nói, đội viên Long Ảnh quá mức quan trọng. Ông ta đã chứng kiến bản lĩnh của bọn họ. Chỉ mới một tháng luyện tập, ba mươi sáu người này đã đánh bại một trăm người Hắc Lang, mà còn rất gọn gàng linh hoạt.

Long Ảnh quan trọng như vậy, mà nước Mĩ lại lại muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ, cho nên Tần Vô Sơn làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt.

Tuy nhiên, Tần Vô Sơn còn chưa có đi ra ngoài, thì cảnh vệ đã đi vào bẩm báo. Nói rằng tư lệnh của đội Hổ Nha, trung tướng Brown muốn gặp.

- Bảo y vào đi, cái tên khốn kiếp này, lão tử cũng đang muốn tìm y đây.

Tần Vô Sơn nổi giận đùng đùng nói.

Trung tướng Brown là tư lệnh đội đặc công của nước Mĩ, cùng là người dẫn đầu của đội Hổ Nha đại diện cho nước Mĩ tham gia lần quân diễn này. Đi theo Brown cò có một cô gái có thân hình đầy đặn, xem ra là phiên dịch.

- Hừ, có chuyện gì, ông nói đi.

Tần Vô Sơn không biểu lộ gì nói.

Brown thấy bên tư lệnh của đôi Hoa quốc khi nhìn thấy mình cũng không có ý đứng dậy, lại nhìn sắc mặt của Tần Vô Sơn, y liền biết việc lần này đã bại lộ. Tuy nhiên y cũng vì chuyện này mà tới. Chỉ là không có ai mời y ngồi, chỉ đành phải không khách khí ngồi xuống.

- Trung tướng Tần, tôi nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm. Chúng tôi cũng không biết rõ tình hình trong đó. Đây hẳn là hành vi tự phát của các đội viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đem những đội viên này nghiêm khắc xử lí.

Lời của Brown lập tức được chuyển thành tiếng trung.

- Hắc hắc…

Tần Vô Sơn cười lạnh một tiếng nói:

- Nói hay lắm, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau phải không, cũng tốt, hiện tại tôi muốn ông…

Tần Vô Sơn vừa nói tới đây, đột nhiên dừng lại.

Ông ta đột nhiên nghĩ tới một việc, theo lý thuyết thì cái tay Brown này không nên chủ động nhắc tới chuyện đó mới đúng? Chính mình đã biết rõ, nhưng không có chứng cứ nào rõ ràng, mình làm sao có thể tố cáo y được? Chuyện này có cổ quái.

Huống hồ chuyện này mình không đề cập tới y đã cảm tạ trời đất rồi, làm sao có thể chạy đến chỗ mình chủ động nói ra?

Thấy trung tướng Tần nói một nửa lại dừng lại, Brown nhìn nhìn phiên dịch.

Phiên dinh đợi một lúc không thấy trung tướng Tần nói hết, đành phải nói cho Brown. Brown nhìn vẻ mặt trầm tư của trung tướng Tần, vội vàng nói tiếp:

- Không biết trung tướng Tần cần chúng tôi hỗ trợ gì không.

- Đương nhiên phải cần hỗ trợ rồi. Chỉ là hiện tại tôi đang suy nghĩ mời ông hỗ trợ như thế nào.

Tần Vô Sơn càng ngày càng cảm thấy chuyện này cổ quái. Cái tay Brown này là hạng người gì, Tần Vô Sơn biết rất rõ. Y là một tên ngạo mạn, coi thường người khác. Nhưng lúc này lại ăn nói khép nép như vậy, không phải bản tính của y.

- A, trước đó tôi có một việc cần thương lượng với Tần tiên sinh.

Brown thấy Tần Vô Sơn không có chuyện gì cần y hỗ trợ, đành phải nói ra mục đích đến lần này của mình.

- Có việc gì muốn thương lương? Nói đi.

Tần Vô Sơn đã khôi phục lại bình tĩnh, giống như vẻ tức giận vừa nãy không phải là của ông ta vậy.

- Là như thế này. Tôi cảm thấy lần quân diễn này, có một bộ phận đội viên tự chủ trương làm việc, khiến cho thực lực của đôi bên không công bằng. Cho nên tôi muốn sớm chấm dứt quân diễn ở đây. Nhưng cần phải mở cuộc họp báo với phóng viên và nước của ông đồng ý dự họp thì mới được. Không biết ý của trung tướng Tần thế nào?

Brown rốt cuộc nói ra mục đích của mình.

Tần Vô Sơn sững sờ, việc này chính là việc mà ông ta vừa nãy muốn làm, nhưng còn chưa nói ra lời. Cái tay Brown này lại có ý tốt như vậy sao?

Tần Vô Sơn nhướng mày, không nghĩ ra duyên cớ trong đó.

Lần diễn tập thực chiến trong rừng này là hoàn toàn phong bế trong bảy ngày. Hiện tại mới chỉ có hai ngày mà thôi, cái tay Brown này rốt cuộc muốn làm cái gì. Huống hồ kết quả cuộc diễn tập còn chưa có ai biết. Cho dù là Brown cũng không biết, vì sao y lại muốn kết thúc?

Trừ phi bọn họ lén lút mang theo thiết bị thông tin gì đó mà hội liên hiệp không điều tra ra được. Khoa học kỹ thuật của nước Mĩ tiên tiến như vậy cơ mà. Điều này không phải là không có khả năng.

- Là như vậy, trong đội của chúng tôi có một đội viên làm trái quy định, là mang theo thiết bị thông tin đi vào rừng rậm Amazon. Đương nhiên, người này sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Nhưng vị đội viên này đó đã phản hồi một tin tức, nói rằng trong rừng rậm Amazon xuất hiện một người lạ mặt, gây thương vong lớn cho các đội viên diễn tập.

- Chúng tôi cũng muốn lập tức đình chỉ lần diễn luyện này. Nhưng những người đi vào đó truyền lời, hay là đội viên của chúng tôi vào đó để thỏa hiệp, chưa kịp có thông tin gì thì đã bị giết chết. Nhưng người giết bọn họ chính là người của đội các ông. Cho nên tôi muốn tiến hành thương lượng với trung tướng Tần. Chỉ hy vọng ông đồng ý đình chỉ lần diễn tập này. Cho đội Hổ Nha của chúng tôi toàn bộ rút lui.

Brown nói xong nhìn Tần Vô Sơn. Khi y biết Hổ Nha chỉ còn có hai mươi sáu người, lòng của y liền nhỏ máu. Đối với y mà nói, đội đặc công Hổ Nha có sức mạnh chả khác gì một quân đội. Cả chính phủ cũng đã đầu tư rất nhiều tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được từng đội viên. Nhưng chỉ là một cuộc diễn tập đã chết nhiều người như vậy, hỏi sao y không đau lòng. Điều này không phải là chính yếu nhất. Chính yếu nhất, đó là bồi dưỡng các đội viên Hổ Nha không phải dùng cho quân diễn. Nếu như tổn thất một người đội viên của Hổ Nha, quả thật đã là cái được không bù cái mất.

Mà hiện tại rõ ràng chỉ có hai mươi sáu người. Còn tùy lúc có nguy cơ bị diệt toàn bộ. Cho nên y đã không chỉ đơn giản là sôt ruột. Nếu không phải người phái đi vào rừng rậm Amazon đề bị chết, y đã sớm tuyên bố đình chỉ lần quân diễn này rồi.

Trừ phi dùng một đôi quân nhiều người đi vào ngăn cản. Nhưng để tập hợp một đội quân như vậy cũng phải mất tới hai giờ. Hai giờ là đủ cho đội Hổ Nha của y chết mấy lần.

- Một người lạ mặt không rõ xâm nhập khu rừng?

Tần Vô Sơn nghe thấy đội viên Long Ảnh của mình giết người, trong lòng liền an tâm. Tay Brown này không có khả năng lừa gạt mình ở những chuyện như vậy. Mà y quả thực đúng là không biết xấu hổ, việc gian lận phái người để liên lạc mà cũng làm được.

Ài, cũng không có cách nào, ai bảo khoa học kỹ thuật của người ta tiến tiến hơn nước mình. Sóng liên lạc của bọn họ không có cách nào bắt được, nhưng nếu là bên mình, vừa mới liên lạc kiểu gì cũng bị người phát hiện. Đội của Mĩ đúng là chơi trò lưu manh.

- Đúng vậy, nói cách khác đội viên của Long Ảnh quý quốc đã làm trái với quy định. Tuy đồng dạng là ba mươi bảy người, nhưng người thừa ra kia không phải là huấn luyện viên của Long Ảnh. Cho nên tôi hy vọng trung tướng Tần nên lo lắng cho đại cục. Lập tức đi ra tuyên bố đình chỉ quân diễn.

Brown thấy Tần Vô Sơn không còn nóng nảy như trước, trong lòng liền quýnh lên, lời nói dần mang theo vẻ cường ngạnh.

- Ha ha, tướng quân Brown nói lời này, nhưng tôi nghe thật kỳ quái. Chuyện mà chúng tôi còn chưa biết được, nhưng các ông lại rõ rành rành. Thật là bội phục. Tiểu Lưu đâu rồi, tướng quân Brown đã đến chơi, vì sao không rót trà cho khách. A, chắc bên họ yêu thích uống café hơn. Cậu mang một ly café đậm đặc tới đây.

Trong lòng của Tần Vô Sơn hiện giở rất cao hứng.

Phân phó xong Tiểu Lưu đi pha café, Tần Vô Sơn tiếp tục nói chuyện với Brown:

- Trung tướng Brown, kẻ xâm nhập kia là ai chúng tôi chưa xem qua nên không biết. Ngài cứ bình tĩnh đừng vội. Chỉ cần xảy ra chuyện bất lợi đối với quý quốc, tôi nhất định sẽ lo lắng tới. Ông cứ yên tâm, tướng quân Brown.

Nói xong, bưng chén trà lên uống một ngụm.

Brown hận đến nghiến răng nghiến lợi, móc ra một tấm hình từ trong túi nói:

- Chính là người này, hắn không phải là huấn luyện viên của quý quốc.

Nói xong, lạnh lùng cười.

Nhận lấy ảnh chụp nhìn xem, Tần Vô Sơn liền cười ha hả:

- Vậy thì tướng quân Brown nhầm rồi. Người này chính là Lâm Vân, huấn luyện viên của Long Ảnh chúng tôi. Chúng tôi còn đang loay hoay tìm hắn, thật không ngờ hắn đã tới. Thật tốt, huấn luyện viên Lâm coi như không tới muộn.

Tần Vô Sơn nói xong, trong lòng đã vui như tết. Thực không ngờ Lâm Vân lại chạy tới rừng rậm Amazon này. Khó trách tìm mãi không thấy hắn, lại còn bắt mình thu thập mớ bòng bong ở Yên Kinh nữa.

Chỉ là vì sao hắn ăn mặc tơi tả như vậy? Chẳng lẽ hắn sống trong khu rừng đã một thời gian rồi?

## 223. Chương 184: Tìm Ra

Brown cả kinh. Thật không ngờ người này lại là huấn luyện viên của Long Ảnh. Y biết Long Ảnh có một huấn luyện viên tên là Lâm Vân, nhưng lại không có hình của hắn. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Lần này chơi dại rồi. Hổ Nha của y chỉ còn lại có hai mươi sáu người, vô luận như thế nào cũng không thể để mất thêm một người.

Y đã đọc tư liệu mà đội viên Hổ Nha truyền về. Nói rằng cái tên nhìn như người điên này lại là một cao thủ trong cao thủ. Cơ hồ tất cả những gì nguy hiểm cho đội viên của Long Ảnh đều bị hắn bóp từ trong trứng nước.

- Cái này, trung tướng Tần, chúng tôi quyết định duy trì quý quốc trở thành một trong năm nước đứng đầu trong hội liên hiệp. Hiện tại ở trong rừng chỉ còn có đội viên của các ngài và hai mươi sáu đội viên của chúng tôi là còn chiến đấu. Trong văn bản điều lệ trước khi diễn tập đã quy định, chỉ cần một bên buông tha, bên kia không thể tiếp tục tiến hành công kích.

Brown vội vàng lôi điều luật ra nói.

Tần Vô Sơn cau mày, suy nghĩ kỹ một lúc mới lên tiếng:

- Chuyện này thật phiền toái. Nghe trung tướng Brown nói vậy, tôi còn bức thiệt muốn dừng lần diễn tập này hơn cả ông. Anh chàng Lâm Vân này cũng thật là, khi trở về phải phê bình một trận. A, đúng rồi, binh sĩ của quý quốc đã đưa ra thông báo đầu hàng chưa?

Tần Vô Sơn nói xong, chỉ cảm thấy đau cả bụng vì nhịn cười. Anh chàng Lâm Vân này giết thật là tốt. Giết hết lại càng tốt. Cái nước Indonesia kia cũng chẳng tốt đẹp gì. Mấy năm trước còn giết hại người Hoa, hiện tại giết lại cũng đỡ hả giận. Nhưng mình vừa nói phê bình Lâm Vân, mong là đừng rơi vào tai của hắn. Nghĩ tới đây, ông ta nhìn thoáng qua Từ Lí.

Từ Lí lập tực biết ý của Tần Vô Sơn, tranh thủ thời gian tiến lên nói:

- Tôi không nghe được gì cả.

Trong lòng Brown âm thầm khinh bỉ Tần Vô Sơn. Cái gì là đầu hàng, cần gì phải nói khó nghe như vậy? Chỉ cần nói buông tha cho quân diễn là được rồi. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Ông ta vội vàng nói:

- Nhưng vừa mới phái người vào trong đó, chưa kịp nói chuyện đã bị binh sĩ của quý phương bắn chết.

Nói xong, âm thầm suy nghĩ, không ngờ huấn luyện viên của Long Ảnh lại lợi hại như vậy. Rốt cuộc hắn là ai?

Tần Vô Sơn nghĩ thầm, nếu giết toàn bộ Hổ Nha của nước Mĩ cũng không có lợi lắm. Làm như vậy từ nay về sau sẽ ảnh hưởng tới ngoại giao và các lĩnh vực khác. Nhưng Tần Vô Sơn biết đội Hổ Nha này toàn những người lợi hại, vẫn còn hai mươi sáu người, nếu hiện tại đi vào tuyên bố đình chỉ, thì tiện nghi cho bọn họ.

Hiện tại thừa dịp lâm huấn luyện viên trong này, giết thêm vài người cũng tốt. Giết càng nhiều, càng có lợi cho Long Ảnh về sau. Dù sao Lâm Vân cũng không thường xuyên có mặt ở Long Ảnh. Phải tìm cách kéo dài thời gian để cho hắn ở lại mới được. Tốt nhất là dùng kế của Tào Tháo khi muốn níu kéo Quan Vũ lại. Đúng, phải dùng kế này.

- Để tôi đi gọi điện thoại.

Tần Vô Sơn nói xong, lập tức đi vào phòng, gọi điện thoại về nước, báo cáo đơn giản chuyện xảy ra ở đây.

Tuy Brown rất sốt ruột nhưng chỉ đành phải bất đắc dĩ. Ai bảo bên người ta có kẻ lợi hại như thế.

Sau nửa ngày Tần Vô Sơn mới đi ra. Nhìn Brown nôn nóng như ngồi trên đống lửa, ông ta nói:

- Chúng tôi đã thương lượng và quyết định đồng ý với điều kiện của các ông. Ông chuẩn bị cuộc họp báo đi.

- Điều này, trung tướng Tần, ông có thể thông báo trước cho các binh sĩ của các ông giải trừ trạng thái chiến đấu không. Sau đó chúng ta hẵng tổ chức cuộc họp báo.

Brown thật không muốn phí thời gian vào việc tổ chức họp báo.

- Như vậy cũng không phải là không được, nhưng nếu không làm đủ thủ tục, dư luận thế giới sẽ phản ánh quốc gia của chúng tôi mất. Nếu không, như vậy đi, khi các ông tổ chức họp báo, thì chúng tôi cũng đồng thời phái người đi gọi đội Long Ảnh trở về. Tướng quân Brown thấy thế nào?

Brown thấy Tần Vô Sơn nói như vậy, cũng chỉ phải cắn răng đồng ý.

Tần Vô Sơn mở cờ trong bụng, khi thông báo cho quân ủy về chuyện xảy ra thì không có ai mất hứng cả. Những lão già trong quân ủy kia vui vẻ thiếu chút nữa rụng vài cái răng. Không nghĩ tới các quốc gia kia muốn đùa giỡn âm mưu lại gậy ông đập lưng ông. Mặc dù công lao lớn nhất vẫn thuộc về Lâm Vân.

Tên của Lâm Vân lần nữa được cái lão già quyền cao chức trọng trong quân ủy biết tới.

…

Lâm Vân cảm thấy rất thỏa mãn với biểu hiện của những đội viên Long Ảnh do mình huấn luyện này. Vô luận là đơn độc tác chiến hay là phục kích tác chiến, đều đạt đủ tiêu chuẩn. Hắn không chỉ một lần nhìn thấy đội viên Long Ảnh dùng chủy thủ mà mình cho bọn họ kia giết người rất nhanh gọn, linh hoạt.

- Huấn luyện viên, những người lái xe vào đây không phải là những người tham qua quân diễn, vì sao phải bắn chết bọn họ?

Đã có hơn mười người mặc đủ loại quần áo đi vào rừng, còn chưa nói gì đã bị Lâm Vân hạ lệnh bắn chết. Vương Vĩ rốt cuộc không nhịn được, đưa ra nghi vấn.

- Các cậu có thể liên lạc được với bên ngoài không? Không cần nói, tôi cũng biết là các cậu không thể làm được như vậy. Nhưng vì sao nước Mĩ lại làm được. Có thể khẳng định bọn họ lén lúi mang theo các thiết bị theo dõi vào đây, rồi truyền gửi thông tin ở trong này ra bên ngoài. Hiện tại vẫn đang trong thời gian diễn luyện, vậy mà bọn họ lại đi vào. Mục đích của bọn họ không phải đã quá rõ ràng sao? Cho nên chúng ta cần phải nhanh chóng tìm ra hai mươi sáu người kia rồi giết bọn chúng. Nếu không lão Tần của các cậu tí nữa sẽ gọi các cậu trở về.

Lâm Vân trả lời câu hỏi của Vương Vĩ.

- Tôi hiểu rồi.Ý của huấn luyện viên là bọn họ đi vào để đề nghị dừng cuộc diễn tập.

Lam Cực lập tức nói.

- Không sai. Những người này không phải là các đội viên tham gia quân diễn. Nhưng bọn họ lại muốn ngăn cản quân diễn tiếp tục. Một khi làm theo như lời bọn họ nói, vậy thì chúng ta chỉ phải ngừng tìm kiếm ở đây. Mà hai mươi sáu người đội viên của Hổ Nha đồng thời được bảo vệ. Kiểu này chỉ có nước Mĩ mới làm vậy thôi.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Vương Vĩ đã minh bạch nguyên nhân vì sao huấn luyện viên Lâm chưa đợi bọn họ nói chuyện đã ra lệnh nổ súng. Còn không cho phép đội viên đi lên thu chiến lợi phẩm.

- Làm sao à? Đương nhiên là đợi trước khi lão Tần ra lệnh ngừng, chúng ta giết thêm vài tên đội viên Hổ Nha rồi. Chẳng lẽ cậu có cách nào khác sao? Một khi lão Tần nói song phương đạt thành hiệp nghị, thì chúng ta không thỏa sức bắn giết được.

Lâm Vân êm tai nói.

- Nhưng chúng ta tìm nãy giờ chưa phát hiện ra bóng dáng tên nào. Nên đi đâu tìm bây giờ?

Nói chuyện là Chu Tuần.

- Không sao, cứ đi lên phía trước tìm tòi. Đám người Mĩ không ngừng phái người tới thông báo, chừng tỏ vị trí của chúng ta đã rất gần nơi ẩn trốn của bọn chúng.

Lâm Vân thuân miệng nói ra, nhưng trong lòng đang suy nghĩ, những người này rốt cuộc nấp ở đâu? Không biết bọn chúng trốn kiểu gì mà mình không phát hiện ra được. Chắc là một thiết bị ngăn sóng gì đó.

- Nếu chúng ta tìm được những tay đặc công của Hổ Nha này thì nên giêt hết bọn chúng không?

Thái Giang hỏi.

- Nếu như tìm được rồi thì đừng bắn chết hết. Tôi đoán chừng, lão Tần nhất định muốn đạt thành hiệp nghị với người Mĩ. Nếu chúng ta mà bắn chết hết bọn chúng, thì sẽ làm hỏng mặt mũi của lão Tần.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng nói.

- Như vậy chúng ta nên lưu lại bao nhiêu người?

Chu Tuần vừa hỏi, Thái Giang đã chen lời.

- Chu Tuần, cậu cho rằng cậu đang đối mặt mấy con kiến chắc. Người ta dù sao cũng là đặc công Hổ Nha. Nếu như chúng ta không có huấn luyện viên bảo vệ, một người trong số họ cũng đủ đấu với mười mấy người của chúng ta rồi. Đừng quên bọn họ là tổ chức đặc công mạnh nhất thế giới đấy.

Thái Giang nói lời này không ai phản đối. Bởi vì bọn họ biết đội trưởng Thái nói không sai tí nào.

Nếu như không gặp được huấn luyện viên Lâm thì đội Long Ảnh khẳng định không phải là đối thủ của Hổ Nha.

- Lưu lại hai người tàn phế vậy.

Lâm Vân lạnh lùng nói.

Tất cả đội viên ở đây đều hít một hơi. Như vậy có khác gì là tiêu diệt toàn bộ đâu?

Lâm Vân thì suy nghĩ, những tên trứng nát này đang co rúc ở đâu không biết. Rõ ràng ngay cả mình cũng không cảm nhận được. Còn có, cho dù năm quốc gia kia hợp tác với nhau chống lại Long Ảnh, dành được thắng lợi thì danh ngạch cuối cùng vẫn thuộc về nước Mĩ đấy thôi?

Như vậy bọn chúng khẳng định còn có biện phác để thừa nhận người chiến thắng. Ba quốc gia này chắc còn một kế hoạch hợp tác nào đó. Nhưn kế hoạch này chỉ thích hợp cho ba nước, lại không thích hợp cho năm nước. Cho nên nói Mĩ quốc cùng hai quốc gia phụ thuộc kia đạt thành hiệp nghị, rồi hoàn thành yêu cầu của bọn họ.

Về phần hiệp nghị như thế nào, Lâm Vân căn bản chẳng muốn quan tâm. Hắn chỉ quan tâm việc nước Mĩ đã hại hai người đội viên của hắn. Hắn muốn trả lại cho bọn họ gấp chục lần việc bọn họ đã làm.

Nước Mĩ đa chuẩn bị lâu như vậy, khẳng định đã có kế hoạch càng thêm chu đáo. Thậm chí có thể đã bố trí một căn cứ bí mật nào đó ở trong khu rừng này.

Chỗ trốn tốt nhất, có chỗ nào có thể so với trốn ở dưới mặt đất? Nếu bọn chúng trốn dưới mặt đất thì mình sẽ không nghe thấy tiếng hô hấp của bọn chúng. Mà ngược lại bọn chúng có thể quan sát hành động của mình.

## 224. Chương 185: Tin Dữ

Lâm Vân nghĩ tới đây liền mỉm cười. cho dù ngươi có trốn kỹ đi nữa, cũng bị lão tử tìm ra mà thôi. Lâm Vân đột nhiên ra hiệu cho mọi người đi tách ra, rồi dùng sức dậm chân xuống mặt đất, lắng nghe tiếng vọng ở dưới.

Cứ làm như vậy, cách một đoạn Lâm Vân lại dậm chân xuống, càng đi càng xa. Tất cả đội viên nhìn huấn luyện viên làm như vậy cũng đoán ra được Hổ Nha đã trốn ở dưới mặt đất, tất cả đểu rất hưng phấn.

Lâm Vân đột nhiên dừng lại nói:

- Đây rồi, đào hố chôn thuốc nổ ở đây.

Nghe Lâm Vân ra lệnh,lập tức có một đội viên bắt đầu đào hầm. Sau khi đào xong thì có hai đội viên thuần thục mang tới một bao thuốc nổ và kíp nổ.

Lâm Vân nhìn thuốc nổ, cũng là loại kém cỏi, nhưng chỉ cần như thế là đủ.

Sắp đặt xong, tất cả đội viên của Long Ảnh đều lui ra xa. Kíp nổ nhanh chóng lan tới bao thuốc nổ, một tiếng Oanh vang lên. Một cái hố lớn xuất hiện, bùn đất xung quanh đều rơi vào cái hố đó.

- Thấy một tên đánh một tên.

Lâm Vân còn chưa dứt lời, thì có tiếng xe truyền tới. Lâm Vân quay đầu lại nhìn, thì thấy Tần Vô Sơn đang ngồi ở phía trên chiếc xe. Hắn biết đã không còn kịp rồi. Tuy nhiên cũng không sao cả, lần nổ này ít nhất phải đã giết chết được vài tên trong đó. May mắn lắm chắc chỉ có hai mươi tên sống sót.

- Tất cả đội viên của đôi Long Ảnh nghe lệnh, lập tực đừng lại cuộc diễn tập, tập trung xếp thành hàng.

Tần Vô Sơn trông thấy đội Long Ảnh vẫn còn rất nhiều đội viên, trong lòng không khỏi vui vẻ.

Sắc mặt của Brown thì lại âm trầm, vội vàng ra lệnh cho binh lính đằng sau đi lên cứu người của bọn họ.

- Huấn luyện viên Lâm, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây. Lão Tần tôi thật là may mắn. Mà cậu chả khác gì lúc tôi nhìn thấy câu lần đầu cả. Ha ha ha…

Tần Vô Sơn nhìn thấy Lâm Vân, cười ha hả đón chào.

Lâm Vân cười nhẹ. Lão già Tần Vô Sơn này nói là trang phục và tóc tai của mình vẫn lộn xộn như lần đầu mới gặp.

Brown thấy Lâm Vân quả nhiên là huấn luyện viên của Long Ảnh, sắc mặt rất là âm trầm. Bên kia thì đã có đội viên của Hổ Nha được cứu ra.

- Huấn luyện viên Lâm, lần này nhờ cậu mà Long Ảnh mới được cứu. Lão Tần tôi có chút xin lỗi cậu.

Tần Vô Sơn nói.

- Tần lão ca, sao lại nói như vậy? Ông có làm gì đâu mà phải xin lỗi tôi, ngược lại tôi còn có việc phải cảm ơn ông mới đúng.

Lâm Vân thực sự muốn cảm ơn Tần Vô Sơn. Hắn kiếm được linh thạch, hoàn toàn là nhờ vào viên linh thạch trong tay của Tần Vô Sơn.

- Hàn Vũ Tích là vợ cậu phải không?

Tần Vô Sơn nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, có chút tâm tư hỏi.

- Đúng vậy.

Lâm Vân thấy Tần Vô Sơn bỗng nhiên nhắc tới Hàn Vũ Tích, trong lòng dâng lên từng sợi ôn nhu. Mình sắp được gặp lại nàng rồi.

- Tôi nói trước một câu, tôi Tần Vô Sơn không liên quan gì với Tần gia của Yên Kinh. Mặc dù tôi họ Tần, nhưng không phải là họ Tần của Yên Kinh. Tuy vẫn có một chút huyết thống, chỉ cách nhau quá xa rồi. Anh chàng Tần Thăng kia làm người cũng không tệ lắm, chỉ là hơi xúc động khi làm một số việc. Còn mong Lâm lão đệ nếu như có thể, thì tha cho y một mạng.

Tần Vô Sơn rào đón trước.

Lâm Vân kinh ngạc nhìn Tần Vô Sơn hỏi:

- Y làm việc xúc động hay không thì liên quan gì tới tôi? Tôi cũng không phải là người thích gây sự vô cớ.

- Bởi vì Tần Thăng đi tới Hàn gia cầu hôn, muốn Hàn Vũ Tích làm vợ. Kết quả là Hàn Vũ Tích hủy khuôn mặt, rồi muốn tự sát chống lại, cho nên…

Tần Vô Sơn nói xong, có chút do dự nhìn Lâm Vân.

- Cái gì….

Lâm Vân nghe vậy liền lao tới bắt lấy ngực của Tần Vô Sơn, cơ hồ xách ông ta lên.

- Ông nói cái gì, có kẻ dám đến cầu hôn vợ của tôi?

Hai mắt Lâm Vân trợn lên, nhìn chằm chằm Tần Vô Sơn, gằn giọng nói.

Vài cảnh vệ xung quanh thấy Lâm Vân khống chế Tần Vô Sơn, liền tiến lên muốn ngăn cản. Nhưng chưa đến nơi đã bị Lâm Vân đá bay đi rất xa.

- Mọi người dừng tay. Huấn luyện viên Lâm, cậu bình tĩnh một chút, chuyện này không liên quan gì tới Tần lão, ông ấy chỉ có thiện ý nhắc nhở cậu mà thôi.

Từ Lí vội vàng đi lên quát lớn ngăn cản cảnh vệ trước khi bọn họ chỉa súng, sau đó khuyên nhủ Lâm Vân.

Lâm Vân buông Tần Vô Sơn ra, trong mắt đã có hơi nước:

- Không chỉ nói là Tần Thăng, cho dù là Thiên Vương Lão Tử làm hại tới Vũ Tích, ta cũng sẽ không bỏ qua cho y. Cho dù y có chạy lên mặt trăng, ta cũng muốn kéo y trở về.

- Lâm lão đệ, nghe tôi nói một câu. Khuôn mặt của vợ cậu chỉ bị hỏng nhẹ mà thôi, thân thế vẫn bình thường. Nói sau, ở Yên Kinh, thế lực của Tần gia không hề yếu hơn Lâm gia chút nào. Thậm chí là lớn hơn. Tần lão gia chủ càng là, càng là….Lâm lão đệ, nghĩ kỹ một chút.

Tần Vô Sơn lo lắng nhìn Lâm Vân. Nói thật, ở chuyện này, ông ta nghiêng về phía Lâm Vân hơn, nhưng ông ta chỉ sợ Lâm Vân gây ra chuyện lớn.

- Tần gia rất ghê gớm phải không? Mà ta chả lẽ phải dựa vào Lâm gia nói chuyện sao? Ha ha…Đắc tội với Lâm Vân ta, ta không thèm so đo. Nhưng thương tổn tới Vũ Tích, hừ…

Khóe miệng của Lâm Vân lộ ra vẻ khinh thường, khi quay đầu, nước mắt đã rơi giàn giụa….

- Vũ Tích…

Đàn ông không đổ lệ, chỉ là chưa chạm đến nỗi đau trong lòng mà thôi.

Không nghĩ tới, Hàn Vũ Tích lại bị người khác bắt nạt như vậy. Nội tâm của Lâm Vân đầy gợn sóng, không thể bình tĩnh được. Nếu như Vũ Tích không phải vì mình, nàng sẽ không đi tự sát, lại hủy khuôn mặt. Nếu như mình quyết đoán hơn, thì đã không tới hiện tại mới trở về gặp Vũ Tích.

Một cô gái yếu đuối, không có người chồng bên cạnh. Nhà mẹ đẻ chỉ biết cầm nàng đi đổi phú quý. Mà nhà chồng thì cơ hồ đã quên có người như vậy, đến mức đã biết nàng đã ly hôn cũng mặc kệ. Vậy nàng phải dựa vào ai để chống chọi?

“Chị yêu Lâm Vân, chị sẽ không rời đi anh ấy. Cho dù anh ấy chết, chị cũng đi theo anh ấy.” Đây là lời của Vũ Tích nói.

- Vũ Tích, anh thật xin lỗi em.

Lâm Vân ngửa mặt gào rú, nước mắt tuôn rơi.

- Huấn luyện viên, nếu anh cần tôi, tôi sẽ luôn có mặt.

Lam Cực lần đầu tiên nhìn thấy huấn luyện viên thương cảm như vậy. Đối với y mà nói, những thứ khác chỉ là phù vân (mây trên trời). Vô luận Từ Lí coi y như thế nào, không có huấn luyện viên Lâm, y chỉ có khuất nhục mà chết đi. Ngay cả chuyện báo thù nghĩ cũng không dám nghĩ. Những cái gì gọi là vinh hoa phú quý, y không hề coi trọng.

- Còn có tôi nữa…

Vương Vĩ là người thừa kế của Vương gia, đương nhiên không sợ hãi.

- Còn có tôi…

- Tôi cũng vậy…

Trông nháy mắt, ba mươi bốn người đội viên cùng tiến lên một bước. Sau đó tỏ ý nguyện vì Lâm Vân làm hết mọi việc. Cho dù việc đó có thể khiến con đường làm quan của bọn họ kết thúc.

- Cảm ơn các cậu. Tuy nhiên, một việc nhỏ như vậy, tôi còn có thể làm được. Các huynh đệ, từ nay về sau, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Tạm biệt, tôi đi đây…

Lâm Vân nói xong, quét chân tạo thành tiếng nổ Rầm Rầm. Vài cái cây lớn đều bị Lâm Vân làm cho gãy đứt cả gốc, lá cây bay lả tả. Thân ảnh của Lâm Vân thoáng cái đã biến mất không nhìn thấy gì.

Vài tên quan quân và binh lính của nước Mĩ, cùng đội viên của Hổ Nha thấy uy thế của Lâm Vân như vậy, đều là ngây dại. Đây là khả năng của con người sao? Brown càng vô cùng khiếp sợ. Y đã gặp qua rất nhiều cao thủ, thậm chí là người có dị năng, nhưng y lần đầu tiên nhìn thấy có người lợi hại như vậy.

Đấu với loại người này, không chỉ nói là ba mươi sáu đội viên của Hổ Nha, chính là ba trăm sáu mươi đội viên Hổ Nha gặp hắn cũng chỉ có đường chết. Khó trách người này dám xách cổ trung tướng Tần lên. Người này chính vật báu vô giá của quốc gia a. Vì sao quốc gia của chúng ta lại không có người như vậy?

Nhìn Lâm Vân rời đi, Tần Vô Sơn thở dài một hơi. Âm thầm cầu phúc cho Tần Thăng. Có người ngươi không thể chọc nổi. Không biết có nên báo cáo cho cấp trên hay không. Mà thôi, điều này không cần thiết. Cứ để cho Lâm Vân lão đệ tự mình xử lý. Mình không nên nhúng tay vào chuyện này.

Liếc mắt nhìn về phía binh lính Hổ Nha vừa được cứu lên. Bọn họ vẫn còn ngây người nhìn chỗ cây bị Lâm Vân quét đứt. Lúc này Tần Vô Sơn mới minh bạch ý nghĩa một cước này của Lâm Vân. Làm vậy để tăng uy thế cho Long Ảnh.

Mỗi một chiến sĩ của đội đặc công đều là những người không sợ chết. Cho dù có cầm súng chỉ vào đầu của bọn họ, nói không chừng bọn họ còn đang suy nghĩ, lúc ngươi nổ súng làm như thế nào để chế trụ ngươi. Nhưng một khi thực lực của mình và đối phương chênh lệch quá lớn, thì cho dù không cam lòng, cũng chỉ đành phải lực bất tòng tâm. Rồi sinh ra một loại tâm lý chán chường do không có cách nào chiến thắng.

## 225. Chương 186: Lâm Hinh

Tốc độ của Lâm Vân cực nhanh, bởi vì trái tim của hắn như bị lửa đốt rừng rực vậy. Hắn khuyên bảo những đội viên Long Ảnh kia, khi gặp chuyện cần phải tỉnh táo, nhưng chính hắn cũng không thể làm được như vậy, nếu chuyện đó có liên quan tới Vũ Tích.

“Vũ Tích thế nào rồi? Nàng thế nào rồi….”

Hắn đã không còn nhàn rỗi để thống hận Hàn gia và Tần gia. Đối với hai nhà này, Lâm Vân đã hận bọn họ hơn cả Lý gia.

Lâm Vân chạy rất nhanh, chỉ thấy tàn ảnh xuyên qua khu rừng. Hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu như nhờ Tần Vô Sơn đưa mình trở về Yên Kinh có phải càng nhanh hơn không? Nhưng Lâm Vân lập tức từ bỏ suy nghĩ này.

Tuy Tần Vô Sơn nói rằng ông ta không có liên hệ gì với Tần gia Yên Kinh. Nhưng sự thực ông ta vẫn là người của Tần gia, chỉ là không thuộc dòng chính mà thôi. Lần này trở về, việc đầu tiên của hắn là muốn tìm Vũ Tích, sau đó lập tức đi tới Hàn gia và Tần gia tính sổ. Lý gia nói sau.

Nguyên bản lộ trình cần hơn một tháng để đi, thì Lâm Vân chỉ mất vài ngày là tới sân bay Manaus. Không có thời gian chỉnh lý quần áo và tóc tai, đành phải mặc kệ. Cũng may đã tắm qua ở sông Amazon, nên nhìn không giống tên ăn mày mà chỉ giống một người nghệ sĩ.

Tuy cách ăn mặc của Lâm Vân sẽ làm cho người ta cảm nhận hắn là người không có đủ tiền để ngồi máy bay. Nhưng Lâm Vân đã đưa ra đầy đủ hết giấy tờ và chi phí vé máy bay, không có thiếu thứ gì. Nhân viên trong sân bay cũng chỉ có thể để cho hắn đăng ký.

Lúc lên máy bay, mọi người đều cho rằng Lâm Vân là một nghệ sĩ. Tuy nhiên, vị nghệ sĩ này cũng quá phô trương chút. Chẳng những không mang hành lý trên tay, mà quần áo đều rất rách rưới. Lâm Vân thì im lặng. Hắn chỉ hận mình không kết thành hai sao. Nếu là hai sao, muốn gặp Vũ Tích đâu cần phiền toái như vậy?

Ngồi bên cạnh Lâm Vân là một người trung niên tuổi bốn mươi. Thoạt nhìn cũng có vài phần nghệ sĩ, tóc tai còn dài hơn cả Lâm Vân.

- Chào tiên sinh. Tôi tên là Tiết Khải Văn. Xin hỏi anh tên là gì?

Người trung niên này thấy Lâm Vân ngồi ở bên cạnh mình, lại mặc một bộ trang phục kỳ quái. Còn tưởng mình gặp phải đồng nghiệp.

- Lâm Vân.

Lâm Vân thực sự không muốn nói nhiều. Nhưng người khác đã chủ động hỏi han, hắn cũng không thể hờ hững.

- Rât vui được gặp anh. Anh cũng tới Manaus để chứng kiến văn hóa cổ đại của rừng rậm Amazon sao? Văn minh cổ Maya cũng bắt nguồn từ đây. Còn nghe nói trong rừng rậm Amazon có một đế quốc xa xưa nào đó.

Tiết Khải Văn là người có vẻ hay nói.

- Không phải.

Lâm Vân nói xong, lập tức nhắm mắt lại. Biểu lộ là mình không muốn nói chuyện.

- Đây là danh thiếp của tôi. Nếu như anh có thời gian rảnh thì tới phòng nghệ thuật của tôi chơi.

Tiết Khải Văn thấy Lâm Vân không muốn nói chuyện, liền đưa một tấm danh thiếp cho Lâm Vân. Y vẫn hy vọng có thể làm quen với một người cũng quan tâm tới văn minh thời cổ như mình.

Lâm Vân thấy thế, liền nhận lấy danh thiếp của Tiết Khải Văn. Sau đó thì tiếp tục dưỡng thần. Tiết Khải Văn cũng không nói thêm nữa. Trong lòng đang suy nghĩ, người tên Lâm Vân này còn chưa đưa cho mình danh thiếp của hắn.

Mấy tiếng sau, máy bay đã đáp xuống sân bay quốc tế của Yên Kinh. Lâm Vân không có ý rời đi, lập tức mua một tấm vé máy bay về Phần Giang. Việc quan trọng nhất của hắn bây giờ là gặp lại Vũ Tích. Về phần tính sổ với Tần gia, để gặp Vũ Tích trước rồi nói sau.

Hiện tại đã là buổi chiều, máy bay đi Phần Giang phải tới sáu giờ tối. Lâm Vân nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa. Một tiếng là đủ để mua chút đồ ăn. Lâm Vân đi ra phía sau sân bay, muốn tìm một cửa hàng mua thức ăn.

- Anh chờ một chút.

Một thanh âm thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của Lâm Vân.

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn. Là hai cô gái thanh tú. Tuổi chừng hai mươi, nhìn cách ăn mặc, có lẽ là sinh viên. Một người trong đó nhìn có chút quen quen, có lẽ đã gặp qua ở đâu đó rồi, nhưng Lâm Vân khẳng đinh mình không biết bọn họ.

Cô gái bên trái mặc một bộ áo khoác lông màu trắng, kết hợp với cái cổ trắng ngần, càng tỏ ra vẻ quý phái. Nhưng khuôn mặt của nàng lại rất non nớt. Ánh mắt to tròn như một búp bê vậy, khiến người khác nhìn vào cảm thấy rất yêu mến.

Bên phải là một cô gái tóc ngắn, mặc áo khoác màu xanh da trời khá kín. Chắc là có chút lanh. Khuôn mặt thanh tú mang theo vẻ hồng hồng. Cô ta chính đang cẩn thận nhìn Lâm Vân từ trên xuống dưới.

- Cô gọi tôi?

Lâm Vân hỏi cô gái mặc áo khoác xanh kia.

Cô gái mặc áo xanh nhìn nhìn Lâm Vân một lúc, đột nhiên lao tới ôm cổ của Lâm Vân, cơ hồ không quan tâm tới bộ quần áo rách nát và tóc tai lộn xộn của hắn.

Lâm Vân nhìn cô gái có chút quen mắt này, trong đầu rất hồ đồ. Cô gái mặc áo khoác trắng kia cũng kinh ngạc nhìn hai người. Cô ta nghĩ thầm, sao lại ôm một người lang thang giữa đường như vậy? Tiểu Hinh làm sao vậy nhỉ?

- Cô là ài?

Lâm Vân đột nhiên bị một cô gái ôm lấy cổ, nên hơi sững sờ. Trong lòng tự nhủ, mình ăn mặc như vậy cũng có thể hấp dẫn con gái sao?

- Anh trai, anh không nhớ em à? Em và mẹ đều rất nhớ anh, em là Lâm Hinh đây.

Lâm Hinh thấy anh trai vẫn điên khùng như vậy, trong lòng rất là khổ sở, nhịn không được khóc thành tiếng.

- Lâm Hinh?

Lâm Vân nghĩ nghĩ. Nói thật, hắn đã không còn bất kỳ trí nhớ nào về Lâm Hinh. Chỉ biết mình có một người em gái như vậy mà thôi.

Không nghĩ tới lại gặp Lâm Hinh ở chỗ này. Nghĩ đến em gái và mẫu thân đều đang lo lắng cho minh, trong nội tâm của Lâm Vân có chút xấu hổ. Tuy cảm thấy hơi lạ lẫm, nhưng dù sao vẫn có quan hệ huyết thống với mẫu thân. Lâm Vân cảm thấy vẫn nên đi gặp người mẹ này.

- Anh trai, cha nói anh đã khỏi bệnh rồi, điều này có thật không? Mẹ nghe cha nói vậy cũng rất vui mừng, rất mong anh trở về. Anh trai, anh đi với em về chỗ của Tam gia gia đi. Nhưng trước hết, em giúp anh mua mấy bộ quần áo đã…

Lâm Hinh nói xong, nước mắt lại rơi xuống. Nàng vuốt vuốt quần áo rách rưới của anh trai. Nàng rơi nước mắt vì thấy bộ dạng của anh trai như vậy.

Mặc dù ngày trước anh trai của mình rất hoàn khố, lại không có học vấn không có nghề nghiệp gì cả. Nhưng anh ấy đối xử với mình rất tốt. Thường xuyên cho mình tiền tiêu vặt. Chỉ là khi mình ở Yên Kinh học đại học, mỗi lần trở về gặp anh trai, thì anh ấy đều ở bệnh viện tâm thần.

Lần cuối mình gặp anh trai đã là hai năm trước rồi. Lúc đó là gặp ở bệnh viện. Lần này gặp lại anh trai, nếu không nhìn kỹ, mình thật đúng là không nhận ra là anh ấy. Không ngờ anh trai mình lại luân lạc khổ sở như vậy. Mà không biết vì sao anh ấy lại ở Yên Kinh?

- Em là Lâm Hinh? À, em và mẹ có khỏe không?

Lâm Vân đột nhiên cảm giác thân phận của mình có chút xấu hổ. Mình hầu như đã quên thân phận này của mình còn có mẹ và em gái là thân nhất. Tuy tình cảm có chút lạ lẫm và ngăn cách, nhưng dù sao mình và hai người bọn họ cũng chảy chung một dòng máu.

- Mẹ và em đều khỏe. Chỉ là mẹ rất nhớ anh, em cũng nhớ anh, muốn anh trở về với gia đình.

Lâm Hinh đã bình phục lại tâm tình. Nàng càng nhìn anh trai, càng cảm thấy khổ sợ. Nếu không phải lần trước đã nhìn qua bức ảnh của anh trai, thì nàng thật đúng là không nhận ra anh ấy.

Tuy nhiên, anh trai lang thang ở ngoài, cách ăn mặc cũng rất là lôi thôi, nhưng tinh thần lại có vẻ sáng sủa hơn. Thậm chị làn da của anh ấy còn bóng loáng hơn của mình. Vừa rồi mình lao vào lòng của anh ấy khóc, đã vô tình nhìn thấy qua.

- Tiểu Hinh, đây là anh trai của cậu sao? Là người cậu hay nhắc tới….

Cô gái mặc áo khoác trắng thấy Lâm Hinh gọi người lôi thôi kia là anh trai, rất là giật mình. Khó trách cậu ta lại lao tới ôm hắn như vậy. Tuy nhiên, không phải Lâm Hinh nói rằng anh trai của mình rất có bản lĩnh đó sao? Vì sạo lại biến thành như vậy?

- Ừ, Thi Kỳ, anh ấy là anh trai Lâm Vân của mình. Anh trai, đây là bạn học của em, Cận Thi Kỳ.

Lúc Lâm Hinh trả lời Thi Kỳ, nàng đã sớm quên chuyện mình tâng bốc bản lĩnh của anh trai mình cho cô bạn.

- Chào anh, em là Cận Thi Kỳ, bạn học của Tiểu Hinh.

Tuy Thi Kỳ trông thấy Lâm Vân rất lôi thôi, nhưng cũng không quá để ý, vẫn đi lên chào hỏi.

- À, chào em, để anh đi lấy chút gì ăn nhé.

Tư duy của Lâm Vân có chút rời rạc.

- Anh trai…

Lâm Hinh vừa nghe anh trai nói vậy, đôi mắt lại đỏ, nước mắt trên mặt còn chưa khô. Anh trai nhất định là nhặt đồ ăn thừa của người khác. Chứ anh ấy lấy tiền đâu để mà mua thức ăn.

Cận Thi Kỳ cũng có chút thương cảm. Nàng biết Lâm Hinh có một anh trai tâm thần. Chỉ là về sau Lâm Hinh nói anh trai cảu cậu ấy đã khỏi bệnh rồi, còn rất là bản lĩnh nữa. Thậm chí còn nói 'Vân Tằm Miên' chính là do anh ấy làm. Lúc đó Thi Kỳ đã không tin lắm. Hôm nay nhìn thấy anh trai của cậu ấy, mới biết là Lâm Hinh lừa mình. Anh trai của cậu ấy vẫn điên điên khùng khùng.

Tuy nhiên cô ta cũng có thể lý giải suy nghĩ của Lâm Hinh. Cô em gái nào chả ảo tưởng anh trai của mình là người có bản lĩnh nhất? Nhìn anh trai của cậu ấy như vậy, phỏng chừng đã nhịn đói lâu rồi. Liền lấy một gói bánh trong túi xách của mình ra rồi nói:

- Anh Lâm, anh cầm gói bánh này ăn tạm vậy.

nh Lâm, anh cầm gói bánh này ăn tạm vậy.

## 226. Chương 187: Bức Thư Để Lại

## 227. Chương 188 (1): Hàn Gia Gặp Nạn

## 228. Chương 188 (2): Hàn Gia Gặp Nạn

- Cái lão già khốn kiếp kia, lão có tư cách gì mà nhục mạ vợ của ta.

Lâm Vân vừa đi tới Hàn gia thì rõ ràng nghe thấy được tiếng nhục mạ Hàn Vũ Tích của y. Lâm Vân làm sao có thể nhịn được, liền một cước đá bay cửa chính.

- Cậu là ai?

Hơn mười thành viên chủ chốt của Hàn gia trong phòng đều đứng lên. Bọn họ trông thấy người đạp cửa xông vào là một người tuổi trẻ, có mái tóc dài lộn xôn, ăn mặc rách rưới. Trông giống như một nghệ sĩ đường phố vậy.

- Trước trói hắn lại đã. Không biết mấy tên bảo vệ chết đâu hết rồi. Sao lại để người lạ tùy tiện xông vào như thế?

Sắc mặt của Hàn Nghiệt trầm xuống, lập tức phát tác. Lại có người dám đá đổ cửa chính của Hàn gia. Nếu chuyện này mà nhịn, thì từ nay về sau Hàn gia đừng mong ngẩng đầu.

Không đợi Lâm Vân nói chuyện, các con cháu dòng chính của Hàn gia đã đi lên muốn ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ chân quét ra.

Từng tiếng bốp bốp vang lên, không một người nào còn có thể đứng. Toàn bộ đều bị Lâm Vân đá văng xuống mặt đất. Người nào người nấy đều ôm cánh tay hoặc ôm cái chân rên rỉ. Xem ra là đã bị gãy chân tay.

Bảy tám người lớn tuổi của Hàn gia đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Bọn họ cực kỳ hoảng sợ với thân thủ khủng bố của Lâm Vân.

- Cậu rốt cuộc là ai?

Hàn Nghiệt không còn biểu lộ tức giận nữa, mà trở thành khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi bạo lực này. Người này rốt cuộc là ai?

- Cậu là Lâm Vân?

Hàn Tranh Bình đã nhận ra người con rể mà ông ta từng gặp qua này.

- Ông có thể nhận ra tôi là Lâm Vân, vậy thì ông chắc là cha của Vũ Tích rồi. Vũ Tích có một người cha như ông thật là sự bi ai đối với nàng ấy. Ông trước đứng sang một bên, đợi lát nữa tôi tính sổ với ông sau.

Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn vài người kia.

- Cậu là Lâm Vân của Lâm gia, tới Hàn gia của chúng tôi làm gì?

Hàn Nghiệt nghe Hàn Tranh Bình nói vậy, lập tức biết rằng cái tay Lâm Vân này tới là để giúp vợ của hắn hả giận.

- Tôi tới làm gì? Các ông còn có mặt mũi hỏi điều đó? Các ông là những tên khốn kiếp. Lúc tôi không có ở đây, các ông đã bức bách Vũ Tích như thế nào? Các ông có phải ỷ vào việc Vũ Tích không có người nương tựa mới bắt nạt nàng như vậy phải không? Tuy nhiên, nàng còn có người chồng là tôi, hôm nay tôi muốn tới đây để tính sổ với các ông.

Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng. Mấy người ở đây nghe vậy đều rùng mình một cái. Hàn Tranh Bình lại càng run rẩy.

- Không phải cậu đã ly hôn với Vũ Tích rồi sao? Đã ly hôn, thì đây là chuyện của Hàn gia chúng tôi, liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ cậu muốn ý thế của Lâm gia để khi dễ Hàn gia chúng tôi sao?

Hàn Tranh Cao lập tức lớn tiếng nói, trong mắt đầy vẻ chỉ trích.

- Ha ha, ỷ vào thế của Lâm gia? Hừ.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng:

- Tôi là người không dựa vào thế lực của ai cả. Cho dù là Lâm gia khi dễ Vũ Tích, tôi cũng muốn cắt đứt chân toàn bộ người của Lâm gia. Các ông nên cảm thấy may mắn Vũ Tích còn sống. Nếu như Vũ Tích có chuyện gì không hay xảy ra, các ông có biết hậu quả là gì không? Cả căn phòng này sẽ chỉ toàn người chết mà thôi

- Ly hôn? Lão già khốn kiếp kia, Vũ Tích đã ký tên vào đó chưa? Là do lão ký phải không? Mà lão có phải là Hàn Tranh Cao không.

Lâm Vân nói xong đi tới.

- Là tôi ký, nhưng thế lực của Tần gia quá lớn, Tần Thăng tự mình tới đây yêu cầu. Sao cậu không đi tìm Tần gia mà nói chuyện. Cậu đừng tới gần đây, rốt cuộc cậu muốn thế nào?

Hàn Tranh Cao trông thấy sát khí trong mắt của Lâm Vân, mặc dù vẫn rất mạnh miệng, nhưng khuôn mặt sợ hãi đã bán đứng y.

- Tần gia? Ông yên tâm, tôi sẽ đi tìm bọn họ…

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không nói hết, mà vung tay bắt được Hàn Tranh Cao, rồi trực tiếp ném mạnh xuống sàn nhà. Cũng không động thủ, mà trực tiếp đập nát đùi của y. Lại vung tay tát y. Khóe miệng của Hàn Tranh Cao lập tức chảy đầy máu tươi, mang theo vài cái răng rơi xuống.

Người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Tên này sao dã man như vậy? Chẳng lẽ trong mắt của hắn không có pháp luật sao? Không cần nhờ người của Lâm gia mà môt mình tới đây khi dễ Hàn gia?

Lâm Vân không lưu tình chút nào. Những người này, ngoại trừ Hàn Tranh Bình, còn lại đều bị hắn đập gãy một chân. Liền lão già Hàn Nghiệt cũng không tha.

Hàn Tranh Bình nhìn người của Hàn gia nằm la liệt ôm chân kêu đau đớn, chỉ cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Không dám động đậy mà đứng yên một chỗ.

- Ông biết vì sao ông còn đứng chỗ này không?

Lâm Vân xoay người, lạnh lùng nhin Hàn Tranh Bình hỏi.

- Tôi…

Hàn Tranh Bình không biết nói gì.

- Vì ông là cha của Vũ Tích, nên tôi tha cho ông lần này. Tuy nhiên, loại người như ông không xứng đáng làm cha của Vũ Tích. Cũng không biết kiếp trước ông gõ hỏng bao nhiêu cái mõ mới được phúc phận như vậy. Dùng hạnh phúc của con gái mình để đổi phú quý. Mà không những làm một lần, mà còn làm tới hai lần. Ông không xứng đáng là con người. Từ nay về sau đừng sai bảo gì Vũ Tích, nếu không ông không đứt chân đơn giản như bọn kia đâu. Tuy nhiên, chắc ông cũng không có cơ hội đấy.

- Chỗ này là khu nhà của Hàn gia nhỉ? Không sai, tí nữa mấy lão già khốn kiếp các ông thu thập đồ đạc rời đi thôi, bởi vì tôi tùy lúc sẽ trở lại. Các ông biết tôi trở lại làm gì không? Không biết sao, ngu xuẩn, đương nhiên là đốt hủy khu nhà này rồi. Sỡ dĩ hiện tại tôi không đốt luôn, không phải vì tôi muốn lấy đồ vật gì trong này, mà vì mặt mũi của Vũ Tích.

Lâm Vân nói xong, đi tới bên cạnh Hàn Nghiệt đang co quắp dưới sàn.

- Lão già kia, nghe thấy tôi vừa nói gì không? Chỗ này sắp bị tôi thiêu đốt. Còn có, dùng danh nghĩa của ông bán mấy cái công ty, xí nghiệp của Hàn gia đi. Bởi vì không sớm thì muộn chúng nó sẽ phá sản thôi.

Lâm Vân nói xong, cũng lười nhìn lại những người này, nghênh ngang rời đi.

- Hàn Tranh Cao, Hàn Tranh Khởi, hai tên khốn kiếp này, chỉ vì các ngươi mà dẫn tới ác thần như vậy. Mau đi báo cảnh sát.

Hàn Nghiệt thấy Lâm Vân rời đi, vịn lấy cái chân gãy, thật muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn còn muốn đốt khu nhà tổ tiên của Hàn gian. Hiện tại ông ta không dám quát lớn Hàn Tranh Bình, chỉ có thể chửi Hàn Tranh Cao và Hàn Tranh Khởi cho hả giận.

Xe cảnh sát rất nhanh đi tới nơi này. Ngay cả cục trưởng cục công an của Phần Giang, Ngạn Vi Trung cũng tới. Y làm sao dám không tới, có người dám đánh đến cửa Hàn gia, lại còn đánh gẫy chân của gần hai mươi người Hàn gia nữa. Ngay cả gia chủ Hàn Nghiệt cũng chịu chung số phận.

“Chẳng lẽ là xã hội đen? Nhưng cho dù là xã hội đen cũng không dám liều lĩnh như thế chứ? Hiện tại mặc dù Hàn gia không còn chỗ dựa lớn gì, nhưng thế lực và các mối quan hệ của bọn họ vẫn còn. Huống hồ, chỉ một người mà đánh toàn bộ các thành viên của gia tộc”

Chuyện này đã ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tới Phần Giang. Nếu xử lý không tốt, Ngạn Vi Trung liền nguy hiểm

Cái thành phố Phần Giang này thật lắm chuyện xảy ra. Lần trước nếu không có người bảo vệ mình, thì mình đã bi đá văng khỏi vị trí này rồi. Không nghĩ tới, mới chưa được bao lâu, lại xảy chuyện lớn như vậy. Hiện tại y rất căm hận cái tên gây chuyện kia. Thầm nghĩ mau chóng bắt được người này, cho Hàn gia một cái công đạo.

Hiện tại người duy nhất có thể đứng nói chuyện là Hàn Tranh Bình. Khi được Ngạn Vi Trung hỏi thăm, không biết là do ông ta tự trách hay là lo lắng, rõ ràng không trả lời một câu.

- Động thủ là Lâm Vân, trước kia là con cháu của Lâm gia, về sau thì bị điên. Không nghĩ tên này lại điên đến như vậy, dám tới Hà gia rồi đánh người của Hàn gia như thế. Hắn không còn quan hệ gì với Lâm gia đâu. Chính hắn cũng đã thừa nhận như vậy. Hắn nói cho dù là Lâm gia đắc tội hắn, hắn cũng đánh. Cho nên chuyện này không liên quan tới Lâm gia.

- Hắn còn nói vài ngày nữa sẽ quay lại thiêu hủy khu nhà của Hàn gia. Người này thật kiêu ngạo đến điên rồi. Hắn có còn để pháp luật vào trong mắt hay không?

Hàn Nghiệt nổi giận đùng đùng nói. Nhưng không quên nói chuyện.Lâm Vân không ngại đắc tội với Lâm gia.

Ngạn Vi Trung hít một hơi khí lạnh. Lâm Vân này không phải là Lâm Vân ở nhà ga trước kia sao? Nếu là hắn, thì thật là phiền toái. Bởi vì hắn là thiếu gia của Lâm gia, không thể tùy tiện bắt người được. Chuyện này Ngạn Vi Trung đã không thể làm chủ.

- Hàn lão cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được kẻ phạm tội. Một khi có tin tức của người này, tôi sẽ lập tức thông tri cho Hàn lão. Mọi người hiện tại thu đôi, lập tức trở về an bài nhiệm vụ.

Ngạn Vi Trung còn chưa xem xét rõ ràng hiện trường, đã lập tức mang theo người rời đi.

Hàn Nghiệt âm thầm đổ mồ hôi. Qua biểu hiện của Ngạn Vi Trung, ông ta liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Cái tay Ngạn Vi Trung đang muốn kéo dài vụ án. Quay về điều tra rồi an bài? Y không hỏi kỹ về nghi phạm, cũng không có đánh giá gì, mà chỉ nói một câu chung chung. Nhưng chả lẽ Hàn gia bị đánh còn phải ngậm bồ hòn? Thậm chí mấy ngày nữa tên kia còn muốn đốt hủy khu nhà của Hàn gia, vậy phải làm sao bây giờ. Nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đối phó.

## 229. Chương 189: Mua Quần Áo

Vừa đi ra khu nhà của Hàn gia, Ngạn Vi Trung lập tức gọi điện thoại cho bí thư Diệp.

Diệp Vũ Phong đang chuẩn bị đi ngủ, thì nghe thấy tiếng điện thoại vang lên. Đã muộn như vậy mà Ngạn Vi Trung còn gọi điện thoại cho mình, chắc đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Ấn nút nghe, thì nghe thấy giọng nói lo lắng của Ngạn Vi Trung:

- Bí thư Diệp, Hàn gia đã xảy ra chuyện….

Nghe xong lời Ngạn Vi Trung kể lại, Diệp Vũ Phong trầm mặc một lát mới nói:

- Việc đầu tiên là phong tỏa toàn bộ Phần Giang. Tôi phỏng chừng lực lượng cảnh sát của chúng ta không đủ. Đồng thời đi tới các khu ăn chơi của Phần Giang chỉnh đốn lại. Buổi tối hôm nay cậu vất vả chút vậy. Về chuyện của Hàn gia thì trước tiên đưa bọn họ tới bệnh viên, trấn an rồi nói sau. Thân thủ của Lâm Vân lợi hại như vậy, phỏng chừng cảnh vệ rất khó bắt được, nên đặt sự an toàn của cảnh sát lên trên hết.

- Cũng may là chỉ bị thương, chưa phải là quá nghiêm trọng. Cục trưởng Ngạn nên đi nghỉ sớm đi, nhất định phải tìm một nhân viên cảnh sát đắc lực, xử lý tốt chuyện này, không cần phải nhiễu dân. Có vấn đề gì thì ngày mai báo cáo cho tôi biết. Chú ý là đừng nổ súng khiến người dân sợ hại hoặc làm ngộ thương dân chúng đấy.

Ngạn Vi Trung nghe xong thì cúp điện thoại. Y thực không hiểu ý của bí thư Diệp. Vì sao Diệp bí thư lại nói mơ hồ như vậy? Vừa muốn phong tỏa, lại nói lực lượng cánh sát không đủ. Đã không đủ còn muốn đi chỉnh đốn mấy chỗ ăn chơi? Vừa nói cần mình vất vả một đêm, sau lại nói mình đi ngủ sớm một chút. Thật là loạn thất bát táo.

Không cần nhiễu dân? Không cần nổ súng? Nếu gặp Lâm Vân cũng không nổ súng sao?

Có thể leo lên đến vị trí này, Ngạn Vi Trung đương nhiên không phải người ngu, đảo mắt liền hiểu ý của bí thư Diệp. Anh chàng Lâm Vân này tuyệt đối không thể bắt. Nhưng để an ủi Hàn gia thì phải làm sao bây giờ? Đương nhiên là diễn trò cho Hàn gia nhìn thấy, cho dân chúng thấy báo cảnh sát là đứng đắn.

Còn diễn trò như thế nào thì cứ làm như tiến trình. Nếu có cảnh sát quá dư thừa tinh lực thì phái đi dò tra ở mấy chỗ ăn chơi. Đã nghĩ thông suốt, Ngạn Vi Trung thì càng dễ làm. Lập tức phân phó công việc cho cấp dưới.

Diệp Vũ Phong để điện thoại xuống. Y không biết Lâm Vân vì sao muốn đánh tới nhà của Hàn gia, còn đánh cho bọn họ tàn tật như vậy. Lâm Vân là người của Lâm gia, từ lúc áo lót 'Vân Tằm Miên' xuất hiện trên thị trường, Diệp Vũ Phong đã điều tra rõ ràng. Thậm chí lúc đó y còn chuẩn bị cùng Lục Dược đi tới Phụng Tân gặp Lâm Vân. Chỉ là về sau Lâm gia và Lý gia đấu đá nhau ở đó, nên mới không đi.

Diệp Vũ Phong nghe lời phụ thân Diệp Sở Thiên khuyên nhủ, chưa bao giờ chủ động đi tìm Lâm Vân. Về sau y nghe nói Lâm Vân bị người của Lý gia đuổi giết, sau đó là mất tích. Thật không ngờ hôm nay lại phát hiện ra tung tích của Lâm Vân, hắn còn đánh lên khu nhà của Hàn gia nữa.

Nghe nói vợ của hắn là người của Hàn gia, vì sao hắn lại đánh tới nhà mẹ vợ? Muốn gọi điện thoại cho phụ thân thông báo, nhưng thấy thời gian đã muộn, thì lại thôi.

Lâm Vân biết hiện tại đã không còn sớm, liền đi tới một quán cơm ăn chút đồ ăn. Quần áo trên người quả thực quá rách nát rồi, muốn đi tìm một cửa hàng quần áo mua một bộ thì giờ này các cửa hàng đều đóng cửa.

Khắp nơi là tiếng kêu inh ỏi của còi xe cảnh sát. Nhưng lúc Lâm Vân đi dạo trên đường cái trống trải, có mấy chiếc xe cảnh sát đi qua hắn nhưng không có chiếc nào dừng lại hỏi thăm thân phận của hắn.

Cho dù có người tới hỏi, Lâm Vân cũng không quan tâm. Hắn còn chuẩn bị nếu có người hỏi rồi mang hắn đi tới đồn cảnh sát. Thì hắn sẽ gọi vị sở trưởng Cảnh lần trước, rồi nhờ y liên lạc cho bí thư Diệp. Bảo bí thư Diệp hỗ trợ tìm Vũ Tích hộ mình.

Nhưng bọn họ chả có ai hỏi hắn, Lâm Vân đành tạm thời để đó. Dù sao cách làm của người ta cũng đã rất rõ ràng. Nếu bọn họ không biết mình làm thì đã phái người tới hỏi rồi. Những xe cảnh sát này đi qua đi lại chỉ làm bộ cho nó có mà thôi. Bọn họ đã làm bộ như vậy, Lâm Vân cũng không tốt chủ động đi tới đồn cảnh sát.

Ở chợ đêm chắc là có chỗ bán quần áo. Đi mua vài bộ, sau đó chỉnh lý lại đầu óc, tắm rửa, ngày mai tới Yên Kinh.

Chợ đêm là khu chợ lớn nhất của thành phố Phần Giang, cũng là khu chợ duy nhất bán suốt 24 tiếng đồng hồ. Khi Lâm Vân tới nơi này thì đã là giữa đêm.

Tuy đã rất trễ, nhưng trong này vẫn còn khá nhiều người mua sắm hoặc là nghỉ ngơi uống café.

Lâm Vân tùy tiện đi vào một cửa hàng bán quần áo. Về ăn mặc, hắn chỉ cần mặc vừa người là được, chẳng cần quan tâm xấu đẹp. Nhưng muốn mua một đồ kém chất lượng ở chợ đêm này quá thực rất khó. Bởi vì ở đây đều bày bán các nhãn hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước. Thâm chí, ngay cả áo lót 'Vân Tằm Miên', Lâm Vân cũng nhìn thấy một có cửa hàng bán, có ghi là mỗi ngày chỉ bán 10 chiếc.

Thấy Lâm Vân đầu tóc rối bù, quần áo rách nát đi vào cửa hàng, hai tên bảo vệ đều cảnh giác. Trong lòng tự nhủ, không biết có nên cho tên ăn mày này vào không. Cửa hàng bán toàn độ hàng hiệu, nếu để cho hắn phá hỏng một bộ chả phải bọn họ chỉ có thể quấn gói rời đi sao. Nhưng cửa hàng này không quy định cấm khách hàng vào xem, nên họ cũng đành phải bỏ qua.

Lâm Vân chẳng muốn quan tâm tới vẻ nghi ngờ của hai tay bảo vệ mà chậm rãi đi vào. Hắn nhìn lướt qua đống quần áo bày biện tử tế, nhìn xem có bộ nào vừa với mình không.

- Tiên sinh, chỗ này chỉ bán hàng hiệu thôi, không bán quần áo bình thường, vẫn là mong ngài tới nơi khác mà mua. Cảm ơn đã hợp tác.

Một nữ nhân viên nhìn thấy Lâm Vân rách rưới đi vào xem quần áo liền bị hù sợ. Phải biết rằng, tùy tiện một bộ quần áo trong này đã bằng tiền lương một năm của cô ta. Vạn nhất tên lang thang này làm hỏng quần áo, thì người chịu trách nhiệm là mình mà thôi.

Lâm Vân nhìn thoáng qua nữ nhân viên bán hàng, cười cười không nói gì. Hắn vừa trông thấy một bộ quần áo coi như là vừa người. Nhưng nếu người bán hàng này không muốn bán, mình cũng không thể cưỡng chế họ bán cho mình a. Tuy nhiên, hắn có thể hiểu tâm lý của người bán hàng này, nhân chi thường tình mà thôi. Lâm Vân thuận miệng nói:

- Không cần, tôi muốn lấy bộ kia, cô giúp tôi gói nó lại.

Lâm Vân nói xong chỉ về một bộ quần áo ngày hè.

- À, đó là hàng mẫu, không bán, mời tiên sinh đi chỗ khác mua.

Nhân viên bán hàng này thậm chí muốn khóc, vì sao bảo vệ lại cho hạng người này vào.

Lâm Vân sửng sốt, mình quyết định mua rồi, sao cô ta còn nhăn nhó như vậy? Cô nàng này cũng quá trông mặt mà bắt hình dong đi. Tuy nhiên, người ta đã nói như vậy, Lâm Vân cũng không nói gì, chỉ tùy tiện đi ra ngoài tới cửa hàng đối diện. Đây là một cửa hàng bán những quần áo có nhãn hiệu nổi tiếng trong nước. Giá cả cũng rẻ hơn quán kia nhiều.

Thấy Lâm Vân cuối cùng cũng rời đi, nữ nhân viên kia mới vỗ vỗ ngực thở phào một cái. Trong lòng tự nhủ, may mà hắn chịu đi ra ngoài. Không biết Tiểu Lộ ở cửa hàng đối diện sẽ đối phó với người này như thế nào. Muốn đi xem một chút, nhưng lại sợ hắn quay trở lại. Chỉ là vụng trộm trốn bên cạnh nhìn xem.

- Chị Quyên, người này đã muốn gói y phục rồi, vì sao chị lại không bán?

Một cô gái trẻ hơn đứng ở bên cạnh hỏi.

- Em nghĩ xem, một người như vậy có tiền để mua hàng hiệu sao? Bộ kia cũng phải một trăm nghìn nguyên đó. Nếu làm hỏng quần áo, chúng ta lấy tiền đâu mà đền?

Nữ nhân gọi là chị Quyên nghiêm mặt dạy dỗ.

- Ừ, chị nói cũng đúng. Tuy nhiên nếu bán được bộ kia, chúng ta cũng được vài nghìn nguyên trích phần trăm. Thật là đáng tiếc.

Cô bé này nói.

- Có gì đáng tiếc. Tên kia làm sao mà mua…

Cô ta vừa nói tới đây thì dừng lại. Bởi vì cô ta trông thấy Tôn Lộ rõ ràng đang thử áo cho người kia.

“Cô nàng Tôn Lộ này cũng thiệt là. Mới ra trường chưa có kinh nghiệm có khác, loại người này cũng thử áo cho hắn? Giá tiền quần áo bên kia cũng đều rất đắt, chỉ rẻ hơn ở đây vài ngàn nguyên mà thôi”

Điều này còn chưa để cô ta giật mình. Cô ta rõ ràng còn nhìn thấy Tôn Lộ lấy ra giầy và quần, thậm chí cả một bộ nội y nữa.

“Cô nàng Tôn Lộ này điên rồi. Quần áo mà cô ta cho thử toàn là hàng hiệu a. Cái nào mà chả gần một trăm nghìn nguyên. Ài, tí kiểu gì chả gặp chuyện”

Lâm Vân cảm giác cửa hàng này rất không tồi. Khi mình đi vào, người bán hàng không tỏ vẻ gì là khó chịu cả. Cô ta chỉ nhìn qua mình một lúc rồi một phút đồng hồ sau đã chọn tốt cho mình một bộ quần áo. Mà nội y vẫn là do chính cô ta chọn lựa.

Tổng cộng là hơn một trăm bảy mươi nghìn nguyên, Lâm Vân thấy chỉ dùng mười phút đã mua được một bộ quần áo hoàn chỉnh, tâm tình cũng không tệ lắm. Tranh thủ thời gian đưa thẻ ngân hàng tính tiền, rồi cầm quần áo lập tức bước đi.

## 230. Chương 190 (1): Thẩm Quân Bi Kịch

Lúc Lâm Vân đã đi thật xa, người bán hàng tên là chị Quyên kia mới đi tới hỏi:

- Tôn Lộ, sao em lại để cho người kia cầm quần áo đi? Số quần áo đó phải hơn một trăm nghìn nguyên đấy. Em có phải dính bùa mê thuốc lú, bị hắn lừa gạt rồi phải không? Còn không đi tới ban quản lý chợ rồi báo cảnh sát đi.

- Chị nói cái gì vậy, chị Quyên? Người ta đã đưa thẻ ngân hàng rồi tính tiền, vì sao nói là lừa gạt. Thiệt là, bà chị quá cẩn thận rồi.

Tôn Lộ mới tốt nghiệp đại học, nên còn chưa hiểu nhiều lắm những mánh khóe lừa bịp mà chị Quyên nói.

- Tuy nhiên, em nhìn anh chàng vừa nãy trông rất quen. Giống như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nghĩ mãi lại không ra.

Tôn Lộ vừa nói chuyện, vừa đưa hóa đơn tính tiền cho chị Quyên xem.

- A, người kia thực sự đã trả tiền rồi sao? Người này thật là hào phóng. Ài, vốn là khách hàng của chị, lại bị chị đưa sang chỗ em, thật là….

Chị Quyên còn đang vô cùng hối hận, thì Tôn Lộ đang suy nghĩ mình đã từng gặp hắn ở chỗ nào.

Lâm Vân nhất thời không tìm được nơi nào để tắm rửa, đành phải bỏ quần áo vào Tinh Giới rồi chuẩn bị ngày mai đi cắt tóc.

Còn bốn tiếng nữa là trời sán, Lâm Vân trở lại chỗ mình đã tặng vòng cổ cho Vũ Tích. Lâm Vân chuẩn bị ngồi ở trong này tu luyện nốt đêm. Nơi này là nơi mà hắn đã yêu Vũ Tích. Mặc dù không có Vũ Tích ở đây, nhưng mỗi lần Lâm Vân thiếu chỗ tu luyện, hắn lại nghĩ ngay tới nơi này.

Xe cánh sát thét gào không được bao lâu, thì cũng dần dần yên tĩnh. Lâm Vân cười, quả nhiên là chỉ làm bộ dáng. Nếu hiện tại Vũ Tích cũng ở chỗ này thì thật là tốt. Chính mình đã lâu không gặp nàng rồi. Chắc nàng không biết là mình có thể chữa trị dung mạo cho nàng.

Không biết Vũ Tích rốt cuộc đi nơi nào. Lâm Vân tin tưởng hai năm sau nàng nhất định sẽ trở về gặp mình. Nhưng thời gian hai năm thực sự quá dài. Mà mình chỉ muốn có nàng ấy ngay bây giờ.

- Aì….

Lâm Vân thở dài.

Mấy giờ trôi qua rất nhanh. Khi trời dần sáng, thì đã bắt đầu có đông người tới công viên tập thể dục. Lâm Vân ở trong công viên cũng không có ai để ý. Dù sao nhìn bộ dáng của hắn là người ta nghĩ ngay hắn là một kẻ lang thang.

Đi ra công viên, Lâm Vân chuẩn bị rút ít tiền. Trên người của hắn không còn tiền mặt.

Quần áo đã có, đợi lát nữa đi ăn chút gì đó, sau đó là tắm rửa rồi thay quần áo.

Mua một cốc sữa đậu nành và vài cái bánh báo ở một quán ăn vặt. Người bán hàng ở quán ăn vặt này là một phụ nữ tuổi chừng năm mươi. Bà ta thấy bộ dáng của Lâm Vân như vậy còn có tiền mua thức ăn, chứ không giống với mấy kẻ lang thang khác chỉ đòi ăn xin, không khỏi nổi lên sự đồng tình với Lâm Vân. Liền cho Lâm Vân thêm một cái banh bao.

Lâm Vân dở khóc dở cười. Nhưng người ta đã hảo tâm như thế, mình cũng không thể chối từ được. Đi tới một cái ghế nhỏ, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện với bác gái bán hàng.

- Hai cái bánh bao, một cái bánh đậu.

Một thanh âm quen thuộc khiến Lâm Vân đang uống sữa đậu nành phải ngẩng đầu nhìn. Hóa ra là Thẩm Quân, người quen.

Buổi sáng hôm nay , Thẩm Quân còn chưa ăn sáng. Hôm nay tới sớm chút, chuẩn bị mua vài cái bánh bao ở quán ven đường lót bụng. Thật không ngờ lại găp Lâm Vân ở đây.Thấy bộ dáng của Lâm Vân như vậy, y liền rùng mình một cái, vội vàng cầm bánh bao muốn chạy đi.

- Trở về…

Lâm Vân nói.

Thẩm Quân thấy Lâm Vân gọi mình, nào dám tiếp tục chạy. Lại vội vội vàng trở về, chờ Lâm Vân hỏi.

Trong nội tâm y thực sự hối hận vì tới nơi này mua đồ ăn. Lần nào gặp cái tay Lâm Vân này cũng thấy hắn trang bức. Hiện tại thì đóng giả làm kẻ lang thang, không biết kẻ nào muốn xui xẻo với hắn đây.

Lâm Vân gọi Thẩm Quân lại, nhưng không nói lời nào, mà tiếp tục ăn.

Thẩm Quân thấy Lâm Vân gọi mình lại rồi chỉ im lặng. Do quá bị đè nén đành phải chủ động nói:

- Tôi, tôi, từ ngày đó chưa từng nói chuyện qua với Hàn Vũ Tích…Chuyện đó không liên quan gì tới tôi.

Lúc này Lâm Vân đã uống xong sữa đậu nành, hắn nghe Thẩm Quân nói vậy, liền hỏi:

- Chuyện đó là chuyện gì? Nói đi, nếu không cậu tự biết hậu quả.

Cho dù Lâm Vân không uy hiếp, Thẩm Quân cũng không dám giấu diếm nửa câu, vội vàng nói:

- Cái tay Tần Thăng kia thường tới công ty làm phiền Hàn Vũ Tích. Thậm chí có mấy lần y muốn nhờ tôi hỗ trợ, nhưng tôi đều từ chối.

Những lời này của Thẩm Quân đúng là không nói dối. Tuy y không biết rõ thân phận của Tần Thăng, nhưng y biết Tần Thăng là người có tiền. Mỗi lần giao dịch một đơn đặt hàng đều hào phóng giống như mua một chai nước lọc vậy. Nếu như không phải vì sợ hãi Lâm Vân, y khẳng định đã đồng ý làm chuyện này rồi. Nhưng những chuyện hồi trước Lâm Vân vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt Tần Thăng.

Tuy không biết vì sao Lâm Vân lại để vợ của mình ở công ty rồi mặc cho người ta làm phiền, nhưng y cũng không dám hỏi.

Thẩm Quân biết rõ, động đến ai chứ đừng có động tới Lâm Vân. Hai người bạn của mình lần trước vì đắc tội hắn, mà cha của hai người, một bị miễn chức, một đang bị điều tra.

Lúc này người đi làm bắt đầu nhiều. Có mấy người của công ty Thẩm Quân nhìn thấy quản lý của bọn họ đang ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học, đứng trước một kẻ lang thang ngồi uống sữa đậu nành. Đều rất là kinh ngạc.

- Là ông chồng điên của Vũ Tích, Lâm Vân…

Đã có người nhận ra Lâm Vân.

Lâm Vân nghĩ thầm, nơi này là chỗ làm của Vũ Tích, có người nhận ra mình cũng không có gì là, nên vẫn lơ đễnh. Nhưng nói chuyện ở đây có vẻ không thuận tiện, liền lập tức đứng lên nói với Thẩm Quân:

- Đi theo tôi.

Thẩm Quân đương nhiên không dám nói không đi. Đành phải xách theo cặp công văn đi đằng sau Lâm Vân. Thậm chí cũng không dám nhìn đông nhìn tây. Bác gái bán hàng kia cũng rất kỳ quái. Thẩm Quân là quản lý của cả một văn phòng, bà ta đã không biết nghe người ta gọi qua bao nhiêu lần. Thật không ngờ y lại tôn kính với người lang thang kia như vậy. Vừa nãy mình còn thương hại cho hắn thêm một cái bánh bao đây này.

Thẩm Quân lo sợ bất an đi theo đằng sau Lâm Vân. Y không biết Lâm Vân gọi mình ra ngoài làm gì.

Mang theo Thẩm Quân tới một quán café gần đó. Lâm Vân đi vào, Thẩm Quân cũng đành phải vào theo. Người bán hàng thấy bộ dáng lôi thôi của Lâm Vân, muốn tiến lên ngăn trở. Nhưng nìn thấy Thẩm Quân mặc quần áo gọn gàng đi theo sau, lập tức lùi sang một bên.

Lâm Vân tìm một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống. Thấy Thẩm Quân có chút câu thúc, liền nói:

- Ngồi xuống đi.

Thẩm Quân vừa ngồi xuống, người bán hàng đã đi lên hỏi hai người kỳ quái này muốn uống gì. Kỳ quái bởi vì cách ăn mặc của người kia đã vốn đã kỳ lạ, mà người ăn mặc sang trọng hơn lại tỏ vẻ khép nép với hắn.

- Không biết Lâm tiên sinh gọi tôi tới nơi này là muốn hỏi điều gì?

Thẩm Quân bất an hỏi. Y thực sự rất e ngại Lâm Vân.

- Cậu kể rõ chuyện tay Tần Thăng kia tới công ty làm phiền Vũ Tích cho tôi biết. Còn có, y đã nhờ cậu làm cái gì? Tôi thích dứt khoát, cho nên đừng lề mề với tôi.

Lâm Vân nói xong, sắc mặt lạnh lẽo.

Lúc này Thẩm Quân mới kịp phản ứng, hóa ra Lâm Vân tìm mình là hỏi những chuyện này. Y thầm hận mình đã lắm chuyện. Vụng trộm nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêm nghị của Lâm Vân, Thẩm Quân lập tức trả lời:

- Trước kia tay Tần Thăng này hay tới công ty của chúng tôi. Mỗi lần tới là đều chạy vào văn phòng của Hàn Vũ Tích. Vì không cho người của công ty bàn ra nói vào, y liền chi tiền trở thành hộ khách lớn nhất của công ty chúng tôi.

- Về sau bởi vi Hàn Vũ Tích không để ý tới y, y liền thay đổi thành thứ hai hàng tuần tới. Mà mỗi lần tới vẫn là đến văn phòng làm việc của Hàn Vũ Tích. Thậm chí còn dẫn theo em gái của y để tăng thêm tình cảm. Một tháng gần đây, bởi vì Hàn Vũ Tích nghỉ việc, mới không thấy y tới công ty.

Nói đến đây, Thẩm Quân có chút cẩn thận nhìn Lâm Vân. Lâm Vân thì nghĩ, không ngờ tay Tần Thăng kia vô sỉ như vậy. Lâm Vân còn không biết Hàn Vũ Tích mấy lần thiếu chút nữa nghỉ việc vì bị Tần Thăng làm phiền. Tên khốn kiếp này, nguyên lai y không những đi tới Hàn gia đề nghị để cho Vũ Tích ly hôn, còn dám tới chỗ làm của Vũ Tích lớn mật quấy rối như thế.

- Còn có cái gì, nói nhanh lên.

Lâm Vân mặt không biểu tình, trong lòng đã coi Tần Thăng là người chết rồi.

- Lúc vừa tới, y nhờ tôi điều tra tình hình của Hàn Vũ Tích. Tôi không nói gì. Về sau không biết y tìm ai để điều tra. Còn có, y, y…

Thẩm Quân ấp a ấp úng.

- Y thế nào? Nói.

Lâm Vân vỗ bàn, khiến cho người bán hàng phải giật cả mình. Cũng may trong quán chỉ có hai người kia ngồi, nếu không chả phải dọa sợ các khách hàng khác.

- Y muốn đồng nghiệp của Hàn Vũ Tích hẹn Hàn Vũ Tích đi ra ngoài, sau đó cho uống thuốc mê. Nhưng y chưa làm được điều đấy.

Thẩm Quân khẽ cắn môi, kể lại chuyện này.

- Cái gì? Cái tên chó chết đấy, nói, làm sao cậu biết?

## 231. Chương 190 (2): Thẩm Quân Bi Kịch

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Thẩm Quân. Nếu không phải Thẩm Quân nói hết câu cuối , thì hắn đã xách Thẩm Quân lên rồi. Thẩm Quân trông thấy ánh mắt lạnh như băng của Lâm Vân, cũng không dám chần chừ, lâp tức nói ra:

- Ngày đó khi tan việc, tôi vào trong gara lấy xe. Bởi vì tôi đang suy nghĩ một số chuyện nên ngồi trong xe chưa lái xe đi ra. Tần Thăng và em gái của y cũng đi vào gara lấy xe. Rồi tôi nghe thấy Tần Thăng nói kế hoạch đó cho em gái của y.

“Anh thực sự yêu mến Vũ Tích. Nhưng em nói xem, một cô nàng cứng đầu như vậy, nếu đem gạo nấu thành cơm thì có phải sẽ phục tùng không? Ngày mai anh bảo đồng nghiệp của cô ta hẹn cô ta đi ra ngoài. Sau đó cho cô ta uống thuốc mê, đỡ phải ngày nào cũng giằng co như thế này”

- Em gái Tần Nhan của y thì nói

“Nếu anh làm như vậy, em đoán rằng dựa vào tính tình của chị Vũ Tích, chị ấy sẽ tự sát. Anh trai, nếu như anh thực sự yêu mến chị ấy, thì vẫn là tốn công sức một chút. Chị Vũ Tích không giống như những phụ nữ khác. Em nghĩ anh vẫn nên làm như hiện tại. Một ngày nào đó anh sẽ đả động chị ấy thôi. Kỳ thực em cũng rất muốn chị Vũ Tích làm chị dâu của em”.

- Về sau Tần Thăng suy nghĩ một lát, vẫn là nói nên hướng về người nhà của Hàn Vũ Tích thì nhanh hơn. Rồi hai người nói tới chuyện cầu hôn gì đó. Nói chuyện xong thì bọn họ lái xe rời đi. Tôi chỉ được nghe có như vậy thôi.

Thẩm Quân nói xong, vẫn có chút sợ hãi nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân đã bình tình trở lại, nhưng lửa giận trong lòng hắn đã lên tới đỉnh điểm. Rõ ràng muốn làm cái trò hèn hạ như vậy. Nếu âm mưu của tên khốn kiếp kia thành công, vậy thì Vũ Tích chắc chắn sẽ tự sát. Mà Vũ Tích chết, cho dù Lâm Vân đốt cả Tần gia thành tro bụi cũng không có cách nào tiêu trừ sự hối hận trong hắn. May mà tên khốn kiếp kia không làm. Tần Thăng phải không, ta sẽ cho ngươi biến mất khỏi Tần gia.

Thế giới này đã không còn người nào có thể cứu y. Trừ phi đích thân Vũ Tích tới đây nói với mình. Tuy nhiên cho dù Vũ Tích trở lại, nàng ấy cũng sẽ không vì tên cặn bã kia cầu tình.

- Vì sao Tần Thăng biết Hàn Vũ Tích?

Ngữ khí của Lâm Vân giống như vọng lại từ địa ngục, khiến toàn thân của Thẩm Quân phát lạnh. Y có thể nhìn thấy rõ ràng Lâm Vân đang run rẩy.

- Chuyện này thì tôi không rõ ràng lắm, bởi vì tôi và Tần Thăng không phải là quen thuộc. Mỗi lần đều là y tới chỗ làm việc của tôi. Mà nếu y có hỏi han gì về Hàn Vũ Tích tôi thường qua loa cho xong chuyện. Những gì tôi nói đều là sự thật.

Thẩm Quân rất sợ hãi nhìn Lâm Vân. Y không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình.

Những lời Thẩm Quân nói, đều là từ đáy lòng. Từ lần bị Lâm Vân giáo huấn kia, chỉ cần việc gì liên quan tới Hàn Vũ Tích, là y đều né tránh.

Lâm Vân không thể chọc vào, đó là chân lý và đã được chứng thực. Cái tay của mình bị hắn đánh gãy, lúc trơi mưa dầm vẫn còn cảm thấy có chút đau đớn. Cho nên y đâu dám đắc tội người này. Tuy không biết lai lịch của Tần Thăng, nhưng trong lòng y đang mặc niệm cho Tần Thăng.

- Tôi…

Thẩm Quân thấy vài phút rồi Lâm Vân không nói lời nào, liền lau lau mồ hôi trên trán, nói một từ.

- Cậu đi đi….

Lâm Vân nói xong những lời này, cũng lười để ý tới Thẩm Quân. Hiện tại, hắn đang nghĩ nên giáo huấn cái tay Tần Thăng kia như thế nào. Giáo huấn Tần Thăng là trở mặt với Tần gia. Lâm Vân cũng biết đôi chút về Tần gia, nhưng hăn căn bản không để bọn họ vào trong mắt. Với tu vi hiện tại của hắn, cho dù nhổ tận gốc Tần gia, cũng không khó khăn gì. Cùng lắm thì rời đi Hoa quốc. Chỉ là chưa tìm được Vũ Tích, hắn sẽ không rời đi.

Người phục vụ thấy tên lang thang kia vỗ bàn, nói vài câu rồi thanh niên ăn mặc lịch sử kia rời đi. Mà từ đầu đến cuối thái độ đều rất khúm núm. Cho nên tuy Lâm Vân chỉ có một mình ngồi đó, người phục vụ cũng không dám đi lên nói gì.

Lâm Vân ngồi ở đó hơn 10 phút mới đi ra quán café. Hiện tại hắn rất là hối hận vì đã không ở lại Phần Giang. Cho dù muốn đi ra ngoài tìm linh thạch, cũng nên an bài cho Vũ Tích tốt rồi hẵng đi mới đúng.

Lâm Vân đã không còn tâm tư gì đi làm việc khác. Hiện tại đã thanh toán một nửa trướng nợ với Hàn gia. Vậy thì đi Yên Kinh thôi. Cái tay Tần Thăng kia rõ ràng đã bức Vũ Tích thành như vậy. Lâm Vân giận dữ chỉ muốn lập tức thu hồi toàn bộ khoản nợ này.

Trước khi đi, hắn muốn tới chỗ Mỹ Na thu thập toàn bộ đồ vật của Vũ Tích. Đây là những thứ mà Vũ Tích đã dùng qua, hắn không muốn lưu lại cho những người khác.

Lâm Vân tìm một cửa hiệu cắt tóc để cắt bớt bộ tóc dài đi. Vì không còn tâm tư nên tùy tiện đi vào một quán cắt tóc lắp đặt thiết bị khá xa hoa. Thợ cắt tóc rất khách khí mời Lâm Vân đi vào. Lâm Vân thấy ngồi bên cạnh là hai cô gái có vẻ như là sinh viên, vẻ mặt sợ hãi, cầm điện thoại như đang lo lắng đợi cái gì đó, cũng không để ý.

Thợ cắt tóc ở đây vô cùng khách khí, cơ hồ coi Lâm Vân như đại gia để hầu hạ. Lâm Vân âm thầm kỳ quái, chẳng lẽ thợ cắt tóc của thế giới này đều có tố chất ưu tú như vậy?

Lâm Vân đoán chừng chắc là do người trong ngành này cạnh tranh quá lớn. Thợ cắt tóc không ngừng hỏi han Lâm Vân, muốn cắt thế nào, muốn cắt chỗ này đi không, khiến Lâm Vân cũng hơi khó chịu, nói thẳng:

- Cắt tóc nhanh lên, cậu thích cắt kiểu gì thì cắt, đừng hỏi nữa, thật là phiền.

Khóe miệng của thợ cắt tóc này lộ ra một tia cười lạnh khó thấy, liên thanh đồng ý.

Nửa tiếng sau, Lâm Vân bắt đầu không kiên nhẫn thì thợ cắt tóc đã nói:

- Tiên sinh, tóc của ngài đã cắt xong.

Lâm Vân đứng lên, thấy bộ dạng của mọi người đều rất kinh ngạc nhìn mình, cũng không quan tâm, liền hỏi luôn:

- Bao nhiều tiền?

Thợ cắt tóc tranh thủ thời gian cầm một cái máy tính nhỏ, ấn ấn vài cái rồi trả lời:

- Tổng cộng là 175000 nguyên (Cắt tóc hơn 600 triệu ==!), khuyến mãi cho ngài còn 170000 nguyên.

Nói xong, ánh mắt trở nên âm hiểm lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Lâm Vân thì càng cười lạnh, cắt tóc cũng muốn làm thịt lão tử. Phần Giang lại có loại cửa hàng cắt tóc như vậy sao? Cuối cùng cũng minh bạch vì sao hai cô gái kia sợ hãi ngồi ở góc tường như thế. Xem ra hai người cũng bị cửa hàng này lừa gạt. Lâm Vân căn bản lười nói chuyện, tuy chút tiền ấy hắn không quan tâm, nhưng không phải kẻ nào cũng có thể làm thịt hắn.

Vốn trong lòng đang đầy cơn tức, Lâm Vân trực tiếp ném bay tên thợ cắt tóc này ra ngoài. Tên thợ cắt tóc này bị Lâm Vân ném đập trúng vào góc tường, máu tươi liền phun ra. Mọi người sợ hãi nhìn vào Lâm Vân, không dám lên tiếng. Lâm Vân đi tới, lại muột cước dẫm nát đầu gối của y. Một chân này của y coi như là bị phế.

Bảy tám người thanh niên tóc tai nhuộm đủ màu lao tới, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Dùng chân quét tới, vài tên thanh niên lập tức bị đá bay chục mét. Một quét này cũng đã đập vỡ đấu gối của bọn chúng.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, một phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ vội vội vàng vàng từ trên tầng chạy xuống. Mụ ta trông thấy một màn này, chỉ vào Lâm Vân kêu lên:

- Cậu biết đây là cửa hàng của ai không? Đây chính là cửa hàng do Lý Tiếu thiếu gia mở. Cậu lại dám gây sự ở chỗ này à. Vậy thì nửa đời sau vào tù mà ngồi.

Nói xong lấy điện thoại, bắt đầu gọi.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng:

- Lý Tiếu sao? Bây giờ chưa phải lúc tìm y. Chờ ta trở về từ Yên Kinh rồi thanh toán với y sau.

Nói xong, xoay người nhìn hai cô gái kia:

- Còn không rời đi, ở chỗ này làm gì?

Nghe Lâm Vân nói vậy, hai cô gái sinh viên mới vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng cắt tóc.

Lâm Vân lại một cước đá bay người phụ nữ ăn mặc xinh đẹp kia. Mụ này chuẩn xác đè lên người của tên thợ cắt tóc, phát ra vài tiếng kêu thảm.

- Nhớ kỹ, ta là Lâm Vân, trở về nói cho Lý Tiếu, ta rất nhanh sẽ tới bái phỏng Lý gia của y.

Lâm Vân nói xong xoay người rời đi. Không lâu sau xe cảnh sát đã inh ỏi đi tới.

Lúc Lâm Vân đi tới nhà của Mỹ Na thì Mỹ Na không có ở nhà. Đoán chừng là đi làm, Lâm Vân rất dễ dàng mở ra cửa chính. Đi vào phòng của Vũ Tích, rồi lập tức thu toàn bộ đồ đạc của Vũ Tích vào trong Tinh Giới, kể cả cái giường của nàng. Thu hồi xong, Lâm Vân lập tức tới sân bay Phần Giang.

## 232. Chương 191: Phản Ứng Của Lâm Gia

Yên Kinh, khu nhà Lâm gia.

- Cậu chắc chắn những việc này là do Lâm Vân làm sao?

Lâm Lộ Trọng ngồi ở ghế chính, phía dưới là trợ thủ đắc lực kiêm thư ký của ông ta, Vọng Thư.

- Tình báo chắc không sai. Tối hôm qua, trong khu nhà của Hàn gia ở Phần Giang, tất cả các thành viên chủ chốt của Hàn gia đều bị đánh gãy chân. Ngay cả gia chủ Hàn Nghiệt đều chịu chung số phận. Hàn Tranh Cao thì bị đánh thành trọng thương. Ngoại trừ Hàn Tranh Bình là không bị sao cả. Có lẽ là thiếu gia vì vợ của cậu ấy nên mới tha cho Hàn Tranh Bình một lần. Tuy nhiên, vấn đề này còn chưa kết thúc, theo như lời của Hàn gia nói, trước khi đi Lâm thiếu gia còn muốn trở về thiêu hủy khu nhà của Hàn gia. Còn uy hiếp là sẽ mua toàn bộ công ty và xí nghiệp của Hàn gia.

Vọng Thư báo cáo.

- À, không phải lần trước cậu đã báo cáo rằng nó và vợ của nó đã ly hôn rồi sao? Vì sao Lâm Vân lại muốn tới Hàn gia gây sự? Mà nó đã nói thu mua toàn bộ các công ty của Hàn gia à? Nó lấy đâu lắm tiền như vậy?

Lâm Lộ Trọng nhíu mày hỏi.

- Việc ly hôn không phải là ý của Hàn Vũ Tích. Hàn Vũ Tích còn chưa ký tên trên tờ giấy ly hôn đó. Nghe nói giấy ly hôn là do người của Hàn gia vụng trộm lấy đi rồi mang đi làm thủ tục. Bản thân Hàn Vũ Tích không biết chuyện này. Mà Hàn gia làm như vậy là vì cháu của Tần lão là Tần Thăng coi trọng Hàn Vũ Tích. Tần Thăng tới Hàn gia thương lượng muốn Hàn Vũ Tích ly hôn rồi sau đó hai nhà kết thân.

- Mà Hàn Nghiệt lại không biết chuyện này. Tin tức Hàn Vũ Tích ly hôn cũng là do người Hàn gia thả ra. Chính vì thế mà Lâm gia mới lầm tưởng hai người đã ly hôn.

- Lúc Hàn Vũ Tích bị gọi về để tái hôn, thì mới biết là giấy ly hôn của cô ta bị trộm đi. Mà lúc đó có Tần Thăng và người của Tần gia ở đó, nên Hàn Vũ Tích liền hiểu mọi chuyện. Cô ta lựa chọn dùng kéo tự sát nhưng may nhờ em gái của Tần Thăng kịp thời cứu sống.

Vọng thư trả lời vô cùng cẩn thận. Có thể thấy chỉ trong thời gian ngắn y đã tận tâm tận lực dò tra tình báo.

- Vậy Hàn Vũ Tích vì sao không muốn ly hôn với Lâm Vân? Chẳng lẽ cô ta đã biết Lâm Vân khỏi bệnh rồi hay là có nguyên nhân gì khác?

Thần sắc trên mặt của Lâm Lộ Trọng càng ngày càng khó coi.

- Hàn Vũ Tích hẳn là vẫn yêu thiếu gia. Lúc Hàn Vũ Tích muốn tự sát, cô ta đã nói như dù chết cũng là người của Lâm Vân…

Vọng Thư rất cẩn thận báo lại mọi chuyện.

Bốp một cái, Lâm Lộ Trọng vỗ mạnh lên bàn. Thầm nghĩ một gia tộc nhỏ nhoi như Hàn gia vì ỷ vào thế của Tần gia mà mới dám làm như vậy. Tần gia thì thế nào? Chẳng lẽ Lâm gia ta còn e ngại bọn chúng sao?

Lâm Lộ Trọng nhìn vẻ măt muốn nói lại thôi của Vọng Thư, kỳ quái hỏi:

- Còn có chuyện gì, nói thẳng ra đi.

- Lúc thiếu gia đánh Hàn Tranh Cao đã nói một câu như vậy “ Ta là người không dựa vào thế lực của ai cả. Cho dù là Lâm gia khi dễ Vũ Tích, ta cũng muốn cắt đứt chân toàn bộ người của Lâm gia”.

Vọng Thư nói xong, cẩn thận nhìn Lâm Lộ Trọng.

Lâm Lộ Trọng trầm mặc một lát, đột nhiên cười ha hả:

- Tốt, có dũng khí, có đảm lược. Ta muốn xem tiểu tử này không dựa vào Lâm gia có thể làm gì Tần gia hay không. Tần gia đâu phải đơn giản. Bọn họ có người trong quân ủy, mà không chỉ một người. Lão già Tần Tiền kia còn là thủ trưởng đứng hàng thứ ba của Hoa quốc. Thằng nhóc Lâm Vân này khẩu khí thật không nhỏ. Xem ra phải để cho nó chịu một chút ngăn trở mới bớt tính kiêu ngạo đi.

- Vọng Thư, hiện tại cậu phái người âm thầm bào vệ Lâm Vân, nhưng đừng ra tay. Chuyện này là do nó muốn giúp lão bà của nó hả giận, thì cứ để cho nó đi làm đi. Nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị. Dư Dụ, lâp tức tổ chức cuộc họp gia tộc. Chuyện này không phải là chuyện đùa. Tưởng chỉ là một Lý gia thì chúng ta không sợ, nhưng tiểu tử này còn gây sự cả vào Tần gia. Nếu hai nhà này liên kết lại, thì lực lượng của bọn họ sẽ hơn Lâm gia chúng ta rất nhiều.

- Còn về chuyện Lâm Vân muốn thu mua toàn bộ công ty của Hàn gia, cậu đã điều tra ra chưa?

- Chuyện này tôi cũng điều tra qua, tuy nhiên không thấy thiếu gia có sản nghiệp gì. Nhưng có tập đoàn Vân Môn mới dùng thời gian ngắn ngủi nửa năm quật khởi ở Yên Kinh, đã nổi danh toàn cầu. Mà chủ tịch của tập đoàn Vân Môn lại tên là Lâm Vân. Tôi không biết có phải là thiếu gia hay không. Tôi đã đặc biệt đi tới cục công thương để xem xét hồ sơ, thì mới biết hóa ra chủ tịch của tập đoàn Vân Môn chính là thiếu gia. Tôi còn đang chuẩn bị báo cáo.

Vọng Thư đứng một bên trả lời.

- Cái gì? Cậu nói, tập đoàn Vân Môn là sản nghiệp của Lâm Vân sao?

Lâm Lộ Trọng lần nữa bị chấn trụ. Chuyện Lâm Vân sản xuất 'Vân Tằm Miên' lúc trước, ông ta còn chưa kịp tiêu hóa hết. Lần này lại làm ra một tập đoàn Vân Môn như vậy. Lâm Lộ Trọng lại cau mày trầm tư.

Tần Tiền, gia gia của Tần Thăng, thủ trưởng số ba của Hoa quốc. Muốn nói về lực ảnh hưởng thì chỉ hơn Lâm Lộ Trọng, chứ không hề kém hơn. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Lộ Trọng kiêng kỵ ông ta. Nếu như Tần gia lại còn liên kết với Lý gia, Lâm gia chỉ có thể rơi vào thế bị đánh. Vô luận là về mặt chính trị hay là về mặt kinh tế.

Quan trọng nhất chính là, Lâm gia không có nhân tài vĩ đại nào để kế tục. Không giống với Lý gia và Tần gia, người tài xuất hiện rất nhiều. Cho dù hiện tại Lâm gia và Tần gia ngang cơ nhau. Nhưng về sau ai hơn ai kém cũng không cần phải đoán.

Tuy Lâm Vân là người nổi bật trong thế hệ thứ ba của Lâm gia, thậm chí Lâm Lộ Trọng còn muốn bồi dưỡng Lâm Vân thành gia chủ đời sau. Nhưng hiện tại xem ra, Lâm Vân tựa hồ có chút tự đại quá mức.

Vì một nữ nhân đánh tới Hàn gia, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng qua khẩu khí của nó, nó còn muốn đánh lên cả Tần gia của Yên Kinh. Hàn gia sao có thể so với quái vật khổng lồ như Tần gia được. Tuy Lâm Lộ Trọng cảm thấy Lâm Vân vì một nữ nhân mà làm vậy, là có chút thái quá. Nhưng nếu Lâm Vân đã muốn làm, ngăn cản thì không ngăn cản được rồi, chỉ có thể tận lực khuyên nhủ Lâm Vân đừng làm mọi chuyện không thể cứu vãn được.

Còn về việc Tần gia đồng ý với việc làm của Tần Thăng. Cho dù Hàn Vũ Tích đã ly hôn với Lâm Vân, nhưng Lâm Lộ Trọng vẫn rất là khó chịu với thái độ như vậy của Tần gia. Ông ta cũng rất bất mãn với việc Lâm Viễn Chương ít quan tâm tới người vợ này của Lâm Vân. Loại chuyện này đều không quan tâm, thật không xứng đáng với chức gia chủ.

Lâm Vân tìm Tần gia gây sự cũng có thể, nhưng khẩu khí của nó lại quá lớn. Rõ ràng còn nói cho dù Lâm gia khi dễ vợ của nó, nó cũng muốn đánh gãy chân.

Chẳng lẽ nếu Lâm gia thực sư làm chuyện này, ngay cả ta mà nó cũng muốn đánh gãy chân sao? Đúng là người trẻ tuổi, nói chuyện mà không lo lắng trước sau gì cả. Tuy nhiên, Lâm Lộ Trọng lại rất thưởng thức tính cách này của Lâm Vân. Ài, hiện tại xem ra phải tùy vào tình hình mà giúp đỡ nó vậy. Sau đó thì giải quyết hậu quả cho tế. Chỉ cần bên mình không thiệt thòi là được.

Hàn gia trong vòng một đêm bị đánh tới tận cửa, tin tức nhanh chóng truyền tới tai các gia tộc lớn ở Yên Kinh.

Diệp Sở Thiên buông điện thoại của Diệp Vũ Phong vừa gọi đến xuống. Cơ hồ không do dự, lập tức gọi lái xe đưa ông ta tới đại viện của quân khu. Quân khu của Yên Kinh có hai đại viện. Một nơi gọi là lão viện, chính là dành cho những lão tướng có công lớn và có thực quyền ở. Còn một nơi là dành cho quân đội.

Nơi Diệp Sở Thiên tới là lão viện, còn không bằng nói là một khu biệt thự khổng lồ. Mỗi một căn biệt thự trong này đều có diện tích rất rộng và đầy đủ vườn hoa, bể bơi, phòng tập thể dục, hầu như không thiếu thứ gì. Xung quanh khu biệt thự thì được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nhưng với Diệp Sở Thiên thì đi vào đó rất đơn giản.

Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự có gắn cờ đỏ, lái xe mở cửa ra, Diệp Sở Thiên vừa đi xuống thì đã nhìn thấy Lục Dược. Lục Dược thấy Diệp Sở Thiên xuống xe, liền vội vàng đi về phía trước chào đón.

- Chú Diệp, không ngờ chú lại đến nơi này…

Lục Dược thấy Diệp Sở Thiên tới cũng rất là kinh ngạc. Nhưng lập tức chuyển thành bộ dáng hưng phấn.

- Vì sao ta lại không thể tới? Lão thổ phỉ đâu? Sao không thấy đi ra?

Diệp Sở Thiên liếc Lục Dược một cái, hỏi.

- Cha cháu…

Lục Dược còn chưa nói dứt lời thì một lão già hơn 70 tuổi nhưng tinh thần rất phấn chấn đi tới. Chỉ là lúc đi đường, chân phải có chút khập khiễng.

- Là lão thạch đầu đó hả, trận gió nào đưa ông tới đây vậy? Tôi còn tưởng rằng ông muốn chơi trò trốn tìm, không dám đi ra? Ha ha ha…

Lão già có tinh thần sung túc này còn chưa đi ra đã cất tiếng cười to rồi.

Diệp Sở Thiên nghe vậy, mặt già đỏ lên, không biết lầm bầm câu gì, liền trực tiếp đi vào.

Lục Dược biết một chút nguyên nhân vì sao chú Diệp tới nơi này. Mục đích của chú ấy có lẽ cũng giống như mình, đều là vì chuyện Lâm Vân đánh gãy chân người của Hàn gia ở Phần Giang. Y nghe được tin này vào buổi sáng, nên mới lập tức đi tìm phụ thân.

Lục Dược muốn tới nơi này là để nhờ phụ thân hỗ trợ. Bởi vì chuyện này nghe nói có quan hệ với Tần gia. Nếu Lâm Vân tìm Tần gia gây sự, vậy thì Lâm Vân coi như làm lớn rồi. Huống hồ y cũng có chút minh bạch tính cách của Lâm Vân, hắn là người làm việc không sợ hậu quả. Có mấy lần vợ của Lâm Vân gọi cho mình mấy lần để hỏi thăm Lâm Vân. Tuy nhiên từ khi Lâm Vân mất tăm mất tính, vẫn là tới đêm hôm qua mới xuất hiện. Mà vừa mới xuất hiện, vị Lâm lão đệ này đã giết tới khu nhà của Hàn gia rồi. Phỏng chừng mục tiêu kế tiếp của hắn chính là Tần gia. Nếu hắn gây ra chuyện gì cho Tần gia, vậy thì hậu quả rất nghiêm trọng.

Cho nên ngay lúc sáng sớm Lục Dược đã chạy tới chỗ phụ thân để phụ thân chống lưng. Y nghĩ, vạn nhất Lâm Vân xảy ra chuyện gì, thì có thể mời phụ thân đi ra nói chuyện.

## 233. Chương 191 (1): Tần Gia

Yên Kinh, Tần gia.

- Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao ta lại không biết?

Một vị lão già tuổi hơn 70 ngồi ở trên một cái ghế có vẻ khá cổ xưa, đang tức giận hỏi. Ở phía dưới của ông ta là tất cả các thành viên chủ yếu của Tần gia, kể cả Tần Thăng cũng có mặt.

- Gia gia, cháu cảm thấy bây giờ xã hội đều là hôn nhân tự do. Mà cô nàng Hàn Vũ Tích kia cũng đã ly hôn rồi, cháu muốn kết hôn với cô ta thì có gì sai lầm đâu. Huống hồ cô ta muốn tự sát là do cô ta, có phải do chúng ta ép đâu. Mà cháu cũng chỉ dùng thân phận bình thường theo đuổi cô ta, không dùng gia thế để ép buộc cô ta làm cái gì cả.

Tần Thăng thấy gia gia rất tức giận, liền đi lên giải thích.

- A, đồ nghiệt tử này, còn có lý do cơ đấy. Vì sao ta nghe người ta nói không giống như lời của ngươi nói?

- Ta nghe người ta nói là Hàn Vũ Tích ly hôn vì ngươi yêu cầu người của Hàn gia lấy trộm giấy ly hôn rồi mang đi làm thủ tục ly hôn? Hừ, cho dù không phải như vậy, chẳng lẽ Hàn Vũ Tích là ai, ngươi lại không biết? Người ta chính là cháu dâu của Lâm gia. Cho dù đã ly hôn, ngươi cũng không nên cả gan làm loạn như vậy. Hiện tại ngươi tự cầu phúc đi, đồ nghịch tử. Chỉ biết bốn phía gây chuyện, sớm muộn gì cũng có một ngày liên lụy tới Tần gia.

Tần Tiền càng nói càng tức.

- Bác cả, kỳ thật chuyện này có gì mà phải sợ. Cái tay Lâm Vân kia chả nói hắn không dựa vào thế lực của Lâm gia đó sao? Còn nói cho dù là Lâm gia động vào Hàn Vũ Tích, hắn cũng không tha thứ. Chẳng lẽ chúng ta còn sợ một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa? Huống hồ, tay Lâm Vân kia cho dù có dựa vào Lâm gia đi nữa, chúng ta cũng cần gì phải sợ.

- Lý gia và Lâm gia không hòa thuận, vậy là có chung một kẻ thù với Tần gia chúng ta. Tần gia chúng ta chỉ cần liên kết với Lý gia, thì không cần phải e ngại Lâm gia nữa. Bác Tần Vô Sơn tuy không thuộc trực hệ của chúng ta, nhưng cũng là người của Tần gia. Như vậy cúng ta đã có hai người ủy viên trong quân ủy rồi. Một tên Lâm Vân…

Nói chuyện là bác hai của Tần Thăng, Tần Cố Giao. Đang giữ chức vụ phó tỉnh trưởng của một tỉnh. Nhưng lời của y còn chưa dứt, đã bị cắt đứt bởi tiếng đập bàn của Tần Tiền:

- Nếu như người nào của Tần gia cũng có cái nhìn hạn hẹp như cậu thì Tần gia đã cách bại vong không còn xa rồi. Không nối hiện tại Hoa quốc dần dần phòn vinh, các gia tộc tồn tại không còn dựa vào nhiều người để nói chuyện. Cho dù địa vị của cậu có cao hơn nữa cũng thế thôi. Hiện tại ta, Tần Tiền là chỗ dựa cậu gia tộc, đồng thời cũng là người lãnh đạo của Hoa quốc. Cậu nghĩ một lãnh đạo của một nước có thể dung túng cho con cháu thích làm gì thì làm sao? Cậu đã nghĩ hậu quả khi làm thế chưa? Ta tin tưởng Lâm lão nhân cũng nhìn ra như vậy. Cậu bảo kết minh với Lý gia là không phải sai, nhưng không phải là phương hướng phấn đấu của chúng ta.

- Nhưng cậu cho rằng kết minh có thể làm gì được Lâm Vân sao? Hừ, thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Lâm Vân muốn đối phó với Tiểu Thăng thì cần gì phải nhờ thế lực của Lâm gia? Tôi thấy các cậu vẫn còn đang mơ hồ, các cậu biết Lâm Vân là ai không? Nếu biết thì sẽ không nói những lời ngây thơ như vậy.

Tần Thăng nói xong, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Một người trung niên ngồi bên cạnh vội vàng đưa nước trà cho ông ta uống.

- Cha, người Lâm Vân này là ai? Hắn không phải là con thứ năm của Lâm Viễn Chương sao? Nghe nói mấy năm nay còn điên điên khùng khùng, bị cha của hắn đuổi ra khỏi nhà. Chỉ là không biết vì sao hiện tại hắn lợi hại như vậy, còn đánh cả tới Hàn gia?

Nói chuyện là Tân Bang, là cha của Tần Thăng. Cũng là con lớn nhất của Tần Tiền.

Tần Tiền uống một ngụm nước, vẫn không nói gì, thì Bịch một tiếng, cửa chính đã bị đá văng ra.

Một người trẻ tuổi mặc bộ quần áo hàng hiệu đứng ở cửa ra vào. Cảm nhận đầu tiên khi mọi người nhìn thấy hắn là mông lung như sương khói rồi lại bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng nhìn kỹ lại, mới thấy là một nam nhân anh tuấn.

- Lâm Vân…

Tần Tiền lập tức đứng lên.

- Cậu vào bằng cách nào?

Vẻ mặt của Tần Cố Giao đầy kinh hãi. Cả khu nhà của Tần gia được bảo vệ giống như một cái két sắt vậy, người này làm sao có thể đi vào. Còn không thấy có báo hiệu gì cả.

Mà cửa chính cũng bị đá y hệt như Hàn gia.

Lâm Vân mặt không biểu tình. Sau khi làm xong việc ở Phần Giang, hắn lập tức chạy tới khu nhà của Tần gia ở Yên Kinh.

- Tên tạp chủng nào là Tần Thăng, mau đứng ra cho lão tử.

Lâm Vân căn bản không thèm để ý tới lời Tần Cố Giao, chỉ lạnh lùng nói.

Két két, là vài tiếng giơ súng lên. Nhưng súng còn chưa giơ lên, người ở đây đã cảm thấy hoa mắt. Sáu tên cảnh vệ đều bị Lâm Vân đá ngã xuống mặt đất. Đồng thời vang lên tiếng Răng rắc của mấy cái chân bị gãy nát. Vài khẩu súng tự động thị bị Lâm Vân tiện tay bắt lây, rồi vò thành một đống sắt vụn, vứt xuống mặt đất. Mấy tên cảnh vệ bị Lâm Vân đá ngã xuống sàn, đều ôm chân kêu lên, không có cách nào đứng dậy.

Tất cả mọi người của Tần gia ở đây đều hít một hơi khí lạnh. Khó trách người này có thể một mình làm náo loạn Hàn gia như vậy. Nhìn động tác của hắn là biết, hắn đã hạ thủ lưu tình với Hàn gia.

- Lâm Vân, trước đừng nên vọng động. Tôi đã nghe Vô Sơn nói về cậu. Chờ tôi giải thích rồi cậu quyết định cũng không muộn.

Tần Tiền thấy Lâm Vân nhanh như vậy đã tới khu nhà của Tần gia, cũng âm thầm kêu khổ. Bởi vì ông ta đang định đưa Tần Thăng trốn đi một thời gian.

Lâm Vân căn bản không để ý tới lời của Tần Tiền, mà đi thẳng tới Tần Thăng, khuôn mặt vốn đã trắng bệch. Lâm Vân giơ tay trực tiếp quật y xuống mặt đất. Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc vang lên. Tần Thăng kêu thảm một tiếng, hai cái chân của y đã bị Lâm Vân đập nát. Tần Bang thấy con của mình bị đập gãy hai chân, làm sao nhịn được. Liền lao tới đánh, nhưng y còn chưa chạm tới Lâm Vân thì đã bị Lâm Vân đá cho một cước bay ra xa. Đập vào tường nhà rồi rơi xuống. Liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi, đã bị trọng thương. Lâm Vân lấy một con dao, vung vẩy vài cái trên mặt của Tần Thăng. Lại dùng chân đập gãy nát hai tay của Tần Thăng.

Sau khi đập nát toàn bộ chân tay của Tần Thăng, Lâm Vân vẫn cảm thấy chưa hết giận. Một cước đá vào giữa háng của Tần Thăng. Tiếng hét thảm của y đánh thức toàn bộ mọi người ở đây.

Bọn họ nhìn một màn này mà đổ môi lạnh đầy lưng. Người này ra tay quá độc ác. Không cho người khác nói chuyện, đã lao tới đánh người. Nhưng như vậy còn chưa hết, Lâm Vân rõ ràng giơ cao chân lên, chậm rãi muốn đập vào đầu của Tần Thăng. Rất rõ ràng hắn muốn giết chết Tần Thăng Mà giơ chân chậm chạp như vậy là để cho Tần Thăng cảm nhận sự sợ hãi trước khi chết.

Vài người của Tần gia rốt cuộc không nhịn được, đều lao tới. Lâm Vân cũng lười thu chân, mà thuận chân quét thành một vòng. Một cái quét chân này toàn bộ đều trúng đầu gối của mấy người kia. Kết hợp với tiếng kêu thảm của Tần Thăng, cả Tần gia trong nháy mắt cơ hồ biến thành địa ngục nhân gian.

Tứ chi của Tần Thăng đều bị Lâm Vân đạp vỡ, nằm trên mặt đất chỉ kêu rên không nói được câu nào.

Lâm Vân cứ để Tần Thăng như thế, cho y hưởng thụ sự đau đớn này. Lại lấy một cái bật lửa từ trong túi muốn trực tiếp thiêu rụi toàn bộ Tần gia. Một mồi lửa này mà thiêu đốt, không chỉ nói những người đang nằm trên mặt đất, cho dù người sống muốn chạy Lâm Vân cũng không cho chạy.

- Đừng làm vậy…

Tần Tiền đã quên phẫn nộ và bi thương. Ông ta trông thấy Lâm Vân muốn thiêu đốt toàn bộ người trong này thì chỉ còn sự sợ hãi. Người này ra tay quả thực quá độc ác. Ông ta không thể để cho hắn làm như vậy. Ông ta biết rõ, cho dù là quân đội có ở đây, trong mắt người này cũng chỉ là phù vân mà thoi.

Nhưng cho dù Lâm Vân càng lợi hại hơn nữa, cũng không thể ở Yên Kinh diệt cả nhà Tần gia, như vậy quá cuồng vọng. Chính là ông ta chỉ nói ra được hai chữ này, không biết nên nói gì tiếp.

- Dừng tay…

Lâm Vân quay trở lại, trông thấy có bảy tám người đi vào. Đứng đầu là một người trung niên ba mươi tuổi.

- Ngươi cũng muốn gãy chân như bọn chúng sao? Tốt, vậy thì ta thành toàn cho ngươi.

Nói xong, Lâm Vân buông chân của mình xuống, chậm rãi đi về phía trung niên mới tới kia.

- Thiếu gia, tôi là Dư Dụ, là người của Lâm lão gia tử phái tới. Cậu không thể giết Tần Thăng, cậu làm vậy sẽ khiến mối thù hận giữa Lâm gia và Tần gia không thể cởi bỏ.

Tuy Dư Dụ mang theo lời của Lâm Lộ Trọng đi tới, nhưng khi nhìn Tần Thăng nằm trên mặt đất, cũng phải hít một hơi khí lạnh. Trong lòng tự nhủ, đã làm như vậy rồi thì thù hận giữa hai nhà có thể gỡ bỏ sao?

Huống hồ Lâm Vân còn muốn lấy ra cái bật lửa, chắc không chỉ đơn giản là giết Tần Thăng, mà là muốn giết cả nhà Tần gia. Tâm địa của thiếu gia thật là cứng rắn như sắt vậy.

## 234. Chương 191 (2): Tần Gia

- Thiếu gia suy nghĩ lại mà xem, nếu như một mồi lửa này mà đốt, cho dù thiếu gia có bản lĩnh thông thiên, cũng không có chỗ dung thân ở Hoa quốc này. Thiếu gia có thể rời đi, nhưng vợ của thiếu gia thì sao? Thiếu gia tìm được cô ấy sao? Chẳng lẽ cậu muốn cứ như vậy mà đi? Tôi nghĩ thiếu gia nên đặt chuyện của vợ mình lên đầu, ít nhất là trước khi tìm được cô ấy.

Dư Dụ không có thói quen nói mấy câu đó để khuyên người khác, nhưng vẫn phải nói ra. Về phần Lâm Vân có nghe hay không, thì y cũng không thể biết được.

Lâm Vân nghe Dư Dụ nói vậy, trầm mặc nửa ngày, không trả lời mà xoay người lại.

- Chỉ cần cậu dừng mọi chuyện ở đây, Tần gia chúng tôi sẽ không so đo.

Tần Tiền thấy Dư Dụ tới mới âm thầm thở phào. Cho dù ông ta là một người đại công vô tư, cũng không thể nhìn cháu của mình bị người ta đánh tàn phế không đi trả thù. Nhưng ông ta biết, người trước mắt này là người ông ta không thể động vào. Huống hồ người này còn muốn thiêu hủy cả Tần gia.Cả Tần gia đều chết thì nói gì những thứ khác nữa.

Ông ta cũng không nghĩ rằng Lâm Vân chỉ muốn uy hiếp. Người này ra tay hung ác, ông ta đã sớm nghe nói. Hắn chẳng những là nhân vật quan trọng trong mắt thủ trưởng số một và số hai. Còn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa những lão già trong quân ủy, ngoại trừ người của Lý gia và vài người ra, thì toàn bộ đều hướng về Lâm Vân. Có thể nói, hắn có nhiều người ủng hộ như vậy, Tần gia là không thể trêu vào. Cho dù là Tần gia và Lý gia có liên thủ, phỏng chừng cũng chỉ là đồ bỏ đi trong mắt của Lâm Vân.

Dư Dụ có chút giật mình nhìn về phía Tần Tiền, rồi bước lên phía trước cúi chào thăm hỏi. Trong lòng tự nhủ, sao lão già Tần Tiền này lại dễ dàng buông tha cho Lâm Vân như vậy? Còn nói ra được những lời như thế.

Dư Dụ lại đi về phái Lâm Vân, nói:

- Nếu Tần lão đã nói như vậy, thì thiếu gia nên cùng tôi về gặp Tam gia gia trước.

- Ha ha…

Lâm Vân ngửa mặt cuồng tiếu, nhưng không có một chút vui vẻ nào.

- Lúc trước người khác bức bách vợ của ta, vì sao không có người nói những lời này. Hừ, buông tha Tần gia? Nằm mơ đi.

Lâm Vân nói xong, không nhìn Dư Dụ mà cầm cái bật lửa tiếp tục đi về phía Tần Thăng.

Tần Tiền tức giận đến phát run. Dù gì mình cũng là lãnh đạo của một quốc gia. Vậy mà tên Lâm Vân này lại không để mình vào mắt. Cho dù hắn có là huấn luyện viên của Long Ảnh đi chăng nữa, mình cũng muốn nhìn xem hắn lọi hại như thế nào. Lúc Lâm Vân lần nữa giơ chân, thì có một người nhào vào Tần Thăng, ngăn cản chân của Lâm Vân:

- Anh không thể giết anh tôi. Anh cũng không thể đốt hủy Tần gia, bởi vì anh thiếu tôi một mạng.

Là một cô gái có khuôn mặt xinh đẹp. Lâm Vân nhướn mày nói:

- Cút ngay, nếu không cút, kết quả của cô cũng giống như vậy.

Ngữ khí lạnh như băng.

- Chẳng lẽ anh đối đãi với ân nhân cứu mạng như vậy? Chẵng lẽ người tôi cứu mạng lại không đáng giá?

Cô gái kia tiếp tục nói.

- Cô đã cứu mạng ai? Tôi có quen biết gì cô đâu, tránh ra, kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn.

Lâm Vân nói xong, lại muốn nhấc chân đá bay cô gái kia đi.

- Tính mạng của Hàn Vũ Tích là do tôi cứu. Chẳng lẽ một mạng của vợ anh không cứu được anh tôi và ngăn cản anh phóng hỏa sao? Nếu như mạng của vợ anh không đáng tiền như vậy, vậy thì anh giết chết tôi đi, cũng đốt cháy cả Tần gia đi.

Nói đến đây, cô gái liền đứng tránh ra.

- Cô là Tần Nhan?

Lâm Vân nghĩ tới lời của Tần Vô Sơn nói. Lúc Hàn Vũ Tích muốn tự sát chính là nhờ Tần Nhan cứu một mạng. Xem ra cô ta không nói sai. Nhìn Tần Thăng bất động nằm trên sàn nhà, xung quanh là máu, Lâm Vân hừ lạnh một tiếng.

- Hôm nay tạm tha mang chó của ngươi. Lần sau đừng để ta trông thấy.

Nói xong, Lâm Vân lạnh lùng nhìn lướt qua người của Tần gia:

- Đừng có tìm cách chọc giận đến tôi. Không phải lúc nào cũng may mắn như vậy đâu.

Xoay người đi ra cửa, ngay cả Dư Dụ cũng không thèm liếc. Dư Dụ vội vàng đuổi theo, nhưng lại phát hiện bên ngoài chỉ có các cảnh vệ nằm la liệt, Lâm Vân đã không thấy tung tích. Y không khỏi hít sâu một hơi. Thiếu gia thật lợi hại, ngay cả sư phụ của mình cùng chưa chắc bằng hắn.

- Bác cả, chúng ta…

Người phía dưới chưa nói hết, Tần Tiền đã trầm mặt nói:

- Còn không mang Tiểu Thăng tới bệnh viện chữa trị. Tất cả người bị thương cũng đưa tới bệnh viện.

Dư Dụ cũng không có mặt mũi nào ở lại chỗ này,vội vàng cáo từ rời đi. Khi những người của Tần gia muốn xem Lâm Vân bị truy nã, thì lại không thấy tin tức gì cả.

Ngay cả một tin tức cũng không có, nói gì là lệnh truy nã.

Tần Tiền căn bản cũng không có tính toán nói ra chuyện này. Làm một lãnh đạo của một quốc gia, ông ta rất rõ thái độ của các thủ trưởng còn lại. Không chỉ nói là truy nã Lâm Vân, ngay cả một người tới an ủi cũng không có.

Sau khi mọi người rời đi, Tần Tiền giống như già thêm mười tuổi. Ông ta đột nhiên cảm thấy rất là mệt mỏi. Cho dù làm tới vị trí lớn như vậy rồi, vẫn có người không thể trêu vào. Lâm Vân là không thể trêu vào, ông ta đã sớm biết. Tuy Tần Vô Sơn gọi điện thoại, ấp a ấp úng nói, nhưng ông ta vẫn nhận đượ tình báo về Lâm Vân từ Từ Lí.

Ở rừng rậm Amazon, hắn dùng sức một người cứu tất cả đội viên của Long Ảnh. Lại còn xử lý hơn một trăm người đặc công tinh anh của mấy quốc gia. Làm cho cả nước Mĩ cũng phải thỏa hiệp. Một người như vậy, quốc gia sẽ không vì một người cháu nội của ông ta mà đả kích hắn.

Không chi nói là không muốn đả kích, mà quốc gia phỏng chừng còn muốn trăm phương nghìn kế, để đưa người này lên cao.

Tuy nhiên theo ý tứ của Vô Sơn, tên Lâm Vân này không có hứng thú gì với việc làm quan. Mà dù vậy, loại người như hắn, sẽ sợ sự đả kích của quốc gia sao? Một quốc gia có bao nhiêu tổ chức đặc công như Long Ảnh hay là Hổ Nha? Huống chi, Long Ảnh cũng là đội viên do hắn huấn luyện. Phỏng chừng phái người đi trả thù cũng không đủ cho Lâm Vân giết. Súng thì không uy hiếp được hắn rồi, chẳng lẽ lại điều động toàn bộ người có dị năng của thế giới đi đối phó với Lâm Vân? hoặc là điều động tên lửa bắn Lâm Vân? Cái này chỉ nói chê cười mà thôi.

Hoặc là một ít môn phái ẩn thể có thể đối phó với hắn. Nhưng mình chỉ có nghe qua bọn họ, chứ chưa từng gặp người nào trong đó. Mà võ công truyền thừa của gia tộc làm sao có thể so sánh được với các môn phái kia.Chỉ là bởi vì Tần ra có nhiều người chiếm những vị trí lãnh đạo trọng yếu mà thôi.

Có lẽ tên Lâm Vân này xuất thân từ một môn phái ẩn thế nào đó. Thiếu một đứa cháu nội thì thiếu a. Huống hồ đứa cháu Tần Thăng này vẫn còn giữ lại một cái mạng. Hiện tại ông ta muốn cảm ơn nhất chính là cháu gái Tần Nhan của mình. Nếu như không phải Tần Nhan kịp thời ngăn trở vợ của Lâm Vân tự sát, thì không chừng Lâm Vân đã không do dư giết cả nhà Tần gia rồi. Không phải là không chừng, mà là khẳng định.

Tần Tiền thở dài một hơi. Lại một lần nữa thông báo họp gia tộc. Lần họp này, Tần Tiền tuyên bố không cho phép bất kỳ người nào của Tần gia trêu trọc vào Lâm Vân. Thậm chí cả người của Lâm gia cũng không được động tới.

Tuy trong tình báo nói rằng Lâm Vân không mặn mà gì lắm với Lâm gia. Nhưng ai mà biết tính chân thực trong đó.

Khi Lâm Lộ Trọng nghe xong báo cáo của Dư Dụ thì rất là khiếp sợ, đứng lăng tại chỗ. Không ngờ đứa cháu Lâm Vân này của mình lại lợi hại như vậy? Nó có thể đá bay cửa chính của Tần gia, đánh cha con Tần Thăng, Lâm Lộ Trọng không kinh ngạc. Chỉ cần chuẩn bị tốt giải quyết hậu quả là được. Dù sao cũng là tuổi trẻ xúc động. Nhưng trong tình báo của Dư Dụ, ông ta thấy được biểu hiện của Lâm Vân không chỉ đơn giản như vậy.

Lúc ấy nó nói, không cần phải dựa vào thế lực của Lâm gia, hóa ra là nói thật. Rõ ràng ngay cả Tần Tiền cũng muốn thỏa hiệp với Lâm Vân, mặc dù Lâm Vân đã đập gãy tay chân của cháu ông ta. Lâm Lộ Trọng biết Tần Tiền làm vậy không phải vì kiêng kỵ mình.

Như vậy, có lý do gì trong dó mà mình chưa biết sao? Trừ khi liên quan tới các vị lãnh đạo trong quân ủy. Mà Lâm gia bọn họ không có ai làm ở trong quân ủy, đây là một nhược điểm khá lớn.

Hoặc là chuyện này quá mức trọng đại, một số người lãnh đạo đều không thể biết.

- Dư Dụ, cậu lập tức chuẩn bị xe cho tôi. Tôi muốn đi tới chỗ phó chủ tịch nước hỏi xem.

Lâm Lộ Trọng lập tức hạ quyết định, cho dù chuyện này liên quan tới quân ủy, không cho người ngoài biết. Nhưng chỉ cần mình chủ động đến hỏi, không phải là tin tức tuyệt mật, thì Từ Trường Thâm sẽ nói cho mình biết. Từ Trường Thâm là một trong ba vị phó chủ tích nước của Hoa quốc. Hai người có mối quan hệ rất mật thiết.

Từ Trường Thâm sống ở lão viện của quân khu Yên Kinh. Cháu nội của Tần Tiền bị Lâm Vân đánh trọng thương, ông ta là người nhận được tin tức đầu tiên. Nhưng ông ta không tỏ ý bất mãn gì mà chỉ thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không đến nỗi chết người là được. Anh chàng Lâm Vân này không phải là người dễ trêu chọc.

Cũng may Tần Tiền coi như là hiểu chuyện, không làm chuyện gì quá phận. Những chuyện như vậy, Từ Trường Thâm chỉ có thể gọi điện thoại an ủi lão Tần Mà không làm ra hành động nào khác.

## 235. Chương 193: Sững Sờ

## 236. Chương 194 (1): Tập Đoàn Vân Môn

- A, Lâm đại ca, em tới đây được một tiếng rồi, nhưng bảo vệ nhất quyết không cho em vào.

Mỹ Na lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng trả lời.

- Không sao, em đi cùng anh.

Lâm Vân gật đầu nói với Mỹ Na, rồi xoay người đi tới trước người bảo vệ.

- Xin hỏi ngài là ai? Muốn tìm người nào trong này?

Bảo vệ thấy Lâm Vân ăn mặc toàn độ đắt tiền, nên không dám chậm trễ.

- Lý Thanh, Diệp Điền, Mông Văn, ai cũng được. Tôi tên là Lâm Vân.

Lâm Vân nói xong, liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với Mỹ Na. Bảo vệ nghe vậy sững sờ. Một giờ trước thì cô gai kia nói là muốn tìm Lâm Vân, chủ tịch của công ty. Môt lúc sau thì lại có một người tự xưng là Lâm Vân tới công ty. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Khẳng định là tới đàm phán công việc, muốn đặt Dưỡng Nhan Hoàn đây. Nhưng cần gì phải dùng phương pháp này để đi vào. Nếu không phải người này ăn mặc toàn đồ xịn, lại thấy khí chất của hắn không kém thì đã đuổi đi ra ngoài rồi.

- Cái này…

Bảo vệ còn đang suy nghĩ nên nói cái gì để đùn đẩy thì Lâm Vân đã cắt đứt.

- Lập tức gọi điện thoại cho Mông Văn.

Khẩu khí của Lâm Vân đã biến thành nghiêm khắc. Đã nói tên người muốn gặp rồi, người bảo vệ này còn dây dưa như vậy. Lâm Vân liền cảm thấy có chút khó chịu với thái độ của nhân viên bảo vệ ở đây. Đoán chừng là có quá nhiều người bái phỏng mới sinh ra thái độ kiêu căng như vậy.

Bảo vệ thấy ngữ khí của Lâm Vân bắt đầu nghiêm khắc, liền không dám thắc mắc nữa, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho thư ký.

- Có một vị tiên sinh tên là Lâm Vân, muốn gặp tổng giám đốc Mông Văn.

Sau khi để điện thoại xuống, người bảo vệ này mới nhớ ra, vì sao mình phải nghe lời của hắn? Tuy nhiên xem ra hắn không để ý tới mình, mà tiếp tục nói cái gì dó với cô gái kia.

Tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không nói thêm gì. Trong lòng liền quyết định, không gọi điện thoại hộ người này nữa.

- Lâm đại ca.

- Chủ tich…

Lâm Vân quay đầu lại, trông thấy Lý Thanh và Diệp Điềm đều đi xuống, liền cười nói:

- Hai người vẫn khỏe chứ, các cậu làm rất tốt, tôi đã nghe nói qua rồi. Mông Văn đâu?

- Lâm…

Lâm Vân vừa hỏi hết câu thì đã thấy Mông Văn chạy tới. Chỉ là trông thấy mặt nàng hơi đỏ, không biết là muốn gọi Lâm gì. Tuy nhiên nàng không còn che mặt nữa. Lâm Vân gật đầu, xem ra cô nàng này đã dần dần quên đi được thù hận.

- Đây là em gái của vợ tôi, Mỹ Na.

Lâm Vân chỉ vào Mỹ Na, giới thiệu cho ba người.

- A…

Ba người đều sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Lâm Vân mới đi ra ngoài nửa năm mà đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa bộ dáng hiện tại của hắn thật là khác lúc trước, càng thêm hấp dẫn, càng thêm đẹp trai.

- Chúng ta đi lên rồi nói sau.

Lâm Vân thấy mấy người vẫn đang sững sờ, đành phải nhắc nhở.

Bảo vệ nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất sau bậc thang, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới đích thân ba vị tổng giám đốc của tập đoàn lại đi xuống đón tiếp người tên Lâm Vân này. Vậy chả phải đã chứng tỏ hắn là chủ tịch tập đoàn Vân Môn sao? Mình thật là hồ đồ. Nguy hiểm thật, cũng may mình gọi cuộc điện thoại kia. Nếu không thì đã cuốn gói rời đi rồi.

Mỹ Na thật không ngờ tập đoàn này đúng là do Lâm Vân mở. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Tuy biết Lâm Vân có thể không lừa gạt mình, nhưng khi sự việc bày ra rõ mồn một, cô ta lại có chút không tin.

- Chủ tịch…

Mông Văn thấy Lâm Vân đã ngồi xuống, liền mở miệng gọi. Nàng không nghĩ tới khi Lâm Vân đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về đã kết hôn rồi. Không biết vì sao hắn không dẫn theo vợ tới? Chẳng lẽ lần trước hắn cự tuyệt mình là vì vợ của hắn? Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Mông Văn có chút đỏ. Mà không ngờ anh chàng Lâm Vân hôm nay lại đẹp trai như vậy.

- Từ nay về sau vẫn gọi tôi là Lâm Vân là được. Goi là chủ tịch nghe không quen tai lắm.

Lâm Vân khoát tay nói.

- Tôi lại thích người khác gọi tôi là chủ tịch, nhưng người khác không gọi thì cũng đành chịu. Tuy nhiên, chủ tịch Lâm à, sao hôm nay trông anh đẹp trai vậy? Đến cả tôi cũng nhin không được tim đập thình thịch. Hì hì, lão bà của anh chắc phải là một mỹ nhân rồi? Cô ấy có yêu anh không?

Diệp Điềm làm cái mặt quỷ rồi nói.

Diệp Điềm đã nghe được Mông Văn giải thích lúc Lâm Vân rời đi, mới biết là hôm đó những tiếng mình nghe không như tưởng tượng của mình. Tuy nhiên vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay thấy Lâm Vân nói là đã có vợ, mà biểu lộ của chị Văn chỉ là bình thường, nên mới tin hoàn toàn.

Nghe Diệp Điềm nói vậy, Mông Văn cẩn thận chú ý nét mặt của Lâm Vân, xem hắn trả lời như thế nào.

- Trong mắt của tôi, không ai xinh đẹp hơn nàng. Cả thế giới này cũng không có ai yêu tôi hơn nàng…

Nói tới đây, Lâm Vân lại nghĩ tới Vũ Tích. Đành lắc đầu, nói sang chuyện khác.

- Không nói những chuyện này, tình hình hiện tại của công ty như thế nào?

- Đại ca, sản phẩm của chúng ta đều là cung không đủ cầu. Chúng ta không cần phải chào bán hay quảng cáo, cũng có liên tiếp các đơn đặt hàng gửi tới. Về sau chị Văn quyết định tự sản xuất và bán sản phẩm, thì những người kia mới không tới làm phiền.

Lý Thanh nghe Lâm Vân hỏi thăm tình hình của công ty, vội vàng trả lời.

- Ừ, tốt.

Việc tiêu thu Dưỡng Nhan Hoàn chạy như vậy là nằm trong dự kiến của hắn. Hắn còn muốn tiếp tục bán những sản phẩm mới, để tập đoàn Vân Môn trở thành tập đoàn buôn bán lớn nhất thế giới.

- Mỹ Na, em thích làm trong ngành gì?

Lâm Vân nhìn Mỹ Na ngồi bên cạnh hỏi. Đối với Mỹ Na, Lâm Vân có một loại cảm giác thân tình. Lúc Vũ Tích một mực cô đơn, đều là Mỹ Na nói chuyện với nàng. Nói Mỹ Na là em gái của Vũ Tích, cũng không nói quá. Còn việc Vũ Đình lấy trộm giấy ly hôn của Vũ Tích, hắn đối với nàng ấy rất là thất vọng.

- Em, em vốn là làm ở phòng nhân sự. Kỳ thực em cũng không biết em nên làm cái gì. Lúc trước em là làm trong công ty điện tử, còn về y dược thì em chẳng biết gì cả.

Mỹ Na thấy Lâm Vân hỏi nàng, liền có chút lo lắng nói.

- Không sao, tập đoàn của chúng ta về sau còn liên quan tới rát nhiều ngành, em không cần phải lo lắng.

Lâm Vân thấy Mỹ Na như vậy, liền an ủi.

- Em học ngành gì, Mỹ Na?

Mông Văn đột nhiên hỏi.

- Em học ngành kế toán. Nhưng đã lâu rồi em không còn dùng những kiến thức đó nữa, phỏng chừng đã quên gần hết…

Mỹ Na ngượng ngùng nói.

- Không có vấn đề gì, chị thấy em vẫn nên đi làm ở phòng kế toán. Công ty của chúng ta dù sao mới chỉ thành lập, mà em còn là em gái của chủ tịch, em làm ở đó là tốt nhất. Em có thể dùng danh nghĩa của công ty, cầm tiền lương để huấn luyên một tháng. Chị nghĩ là em sẽ làm được.

Mông Văn nói xong nhìn Lâm Vân.

Mỹ Na cũng nhìn Lâm Vân, nói thật, đề nghị của Mông Văn khiến cô ta rất tâm động.

- Được rồi, quyết định như vậy đi. Mỹ Na tạm thời quản lý phòng kế toán của tập đoàn Vân Môn vậy.

Lâm Vân cười nói.

## 237. Chương 194 (2): Tập Đoàn Vân Môn

- Nhưng mà Lâm đại ca, em…

Mỹ Na thấy Lâm Vân rõ ràng cho mình làm quản lý, trong lòng có chút lo lắng. Làm quản lý của một công ty đứng đầu như tập đoàn Vân Môn, quả thực là áp lực rất lớn.

- Không sao, Mỹ Na, em không cần phải lo lắng. Không phải ai vừa vào cũng giỏi luôn được. Hiện tại em chưa biết, nhưng không nghĩa là về sau em không biết. Mông Văn sẽ tuyển thêm vài nhân viên kế toán trợ giúp em. Còn em cứ tâp trung vào việc huấn lyện đi. Phỏng chừng không tới một ha năm, em sẽ thành thạo mà thôi.

- Đúng vậy đó Mỹ Na. Lâm đại ca nói không sai chút nào. Em cứ làm quản lý phòng kế toán đi. Chị thấy em có vẻ cũng rất yêu thích ngành này.

Mông Văn nhìn vẻ mặt mang chút hưng phấn của Mỹ Na là biết.

- Vậy được rồi, để em thử xem. Nhưng là nhân viên thôi, quản lý cứ để sau. Đợi đến lúc chị Vũ Tích trở về, thì cho chị ấy làm quản lý.

Mỹ Na nói đơn giản một câu, lại khiến Lâm Vân lâm vào tưởng niệm.

- Cứ như vậy đi. Mỹ Na, em trước làm quen với hoàn cảnh của công ty một chút. Chuyện quản lý thì từ từ hẵng tính. Mấy ngày nay anh sẽ viết ra một phương án sản xuất sản phẩm mới. Sau đó thì do Lý Thanh và Mông Văn an bài xem số lượng sản xuất như thế nào.

Lâm Vân nói xong nhìn mọi người ở đây.

- Chúng tôi đã tiện thể quảng cáo Dưỡng sinh hoàn ra ngoài rồi. Hiện tại đại ca trở lại là vừa vặn cho chúng tôi sản xuất. Hắc hắc

Lý Thanh nói tới đây thì chà xát tay, biểu lộ cực kỳ hưng phấn.

Ngày trước suốt ngày chém giết nhau tranh dành từng món tiền, hiện tại có thể quang mình chính đại kiếm tiền. Còn có thể bận rộn suốt ngày, Lý Thanh cảm thấy cuộc sống như vậy rất là phong phú, thật không muốn quay lại cuộc sống xã hội đen như trước.

Hiện tại y cũng biết giá trị của 1 phần tập đoàn mà Lâm Vân nói kia là bao nhiêu rồi. Công ty cứ tiếp tục phát triển như vậy, y thật không nghĩ ra được 1 phần đó sẽ nhân lên bao nhiêu. Cho dù để cho y làm ông trùm xã hội đen, cũng chưa chắc có được số tiền ấy. Y quyết định trả lại 0,9 phần cho Lâm đại ca, chỉ là bây giờ không phải lúc nói điều đó.

Lâm Vân thì suy nghĩm một tập đoàn lớn cũng không nên chỉ chú trọng vào sản phẩm y dược. Tu vi của hắn đã là một sao, trong thời gian ngắn chắc rất khó tăng lên. Vì vậy thời gian của hắn không thiếu. Lâm Vân thầm nghĩ tạm thời sản xuất ra vài loại sản phẩm, rồi giao cho Mông Văn và Lý Thanh quản lý. Sau đó thì mình bắt đầu đi tìm Vũ Tích.

Đang muốn nói kế hoạch ra cho mọi người, thì thư ký của Mông Văn gõ cửa đi vào.

- Tổng giám đốc Văn, bên ngoài có chủ tịch tập đoàn Cảng Hải, Lục Dược muốn bái phỏng.

Nữ thư ký đi tới trước mặt Mông Văn, thông báo.

Mông Văn nhìn Lâm Vân, không lên tiếng, Lâm Vân thì nói:

- À, Lão Yêu đã đến đây thì mời y lên đi.

Vài vị ở đây đều cáo từ rời đi. Lâm Vân đã nói mọi người hẹn nhau ăn một bữa cơm, Diệp Điềm thì dẫn theo Mỹ Na làm quen với hoàn cảnh của công ty.

Lâm Vân vừa đứng lên, Lục Dược đã cười ha hả đi vào:

- Ha ha, Lâm lão đệ, tôi tới đây có phải là khách không mời mà đến không?

- Sao lại nói như vậy? Ngồi đi. Lúc tôi không có ở đây, tập đoàn Vân Môn cũng may được anh hỗ trợ.

Lâm Vân vừa cười vừa nói.

- Cái này tính là gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tôi còn lo lắng phải đi tìm phụ thân của tôi xin giúp đỡ. Thật không ngờ cậu lại đơn giản giải quyết xong mọi chuyện như vậy. Cậu thật là lợi hại. Mỗi việc qua tay cậu đều trở nên khó mà đoán được. Hắc hắc, từ nay về sau, chắc phải dựa vào cậu rồi.

Lục Dược nói đến đây, giơ ngón cái lên khen, rồi nói tiếp:

- Cũng không ngờ tài năng buôn bán của cậu lại lợi hại không kém gì thân thủ của cậu. Từ 'Vân Tằm Miên' của Phụng Tân, lại tới tập đoàn Vân Môn, cái nào cũng khiến người ta hoa mắt. Không thể không sợ hãi than. Càng làm cho tôi không ngờ chính là cậu lại là huấn luyện viên của Long Ảnh. Nếu không phải cậu làm những chuyện ở Tần gia, thì chắc tôi đã không biết rồi thân phận này của cậu rồi.

Lục Dược vừa nói, biểu lộ vẫn thể hiện sự khó tin.

- Có gì đâu. Mà Lão Yêu tới tìm tôi chắc có việc gì khác phải không?

Lâm Vân cười nhìn Lão Yêu.

- Ách, đúng vậy, lão gia tử của nhà tôi muốn mời cậu đi tới nhà chơi một chuyến. Không biết chúng tôi có thể có vinh hạnh này? Còn có, lão gia tử của cậu cũng mời cậu trở về ngồi một chút. Hắc hắc.

Lục Dược nói xong, sắc mặt có chút xấu hổ. Y biết loại người như Lâm Vân, nếu không muốn đi, cho dù y là tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cũng không thể mời được hắn.

- Có thể, cần gì nói vinh hạnh hay không. Chúng ta đi ngay bây giờ hay là buổi tối đi?

Lục Dược đã giúp đỡ Lâm Vân chiếu cố công ty, hơn nữa Lâm Vân còn cảm thấy người này không sai, ít nhất là có nghĩa khí. Hơn nữa, hiện tại Lâm Vân cũng rảnh rỗi, cho nên một chút việc nhỏ như vậy, Lâm Vân vẫn có thể đáp ứng.

- Tốt, vậy thì đi luôn bây giờ.

Lục Dược thấy Lâm Vân đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng rất là vui mừng. Thật không ngờ Lâm Vân lại dễ nói chuyện như vậy. Mình vừa mới yêu cầu, hắn đã đáp ứng rồi.

Chào từ biệt mấy người trong công ty, Lâm Vân cùng Lục Dược rời đi. Hắn cũng có việc cần Lục Dược giúp đỡ.

Yên Kinh, lão viện của quân khu. Lúc Lục Dược và Lâm Vân tới thì Diệp Sở Thiên cũng ở đó.

- Ha ha, Lâm lão đệ, đã lâu không gặp, cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai ra.

Diệp Sở Thiên từ hôm tới chơi vẫn ở đây mấy ngày.

- Diệp lão ca, xem ra ông đã bình phục hoàn toàn rồi. Chúc mừng.

Lâm Vân thấy Diệp Sở Thiên đã khỏi hẳn, có thể thấy được ông ta đã làm đúng những điều mà mình dặn dò.

- Đây là cha tôi. Cha, đây là Lâm Vân, người mà con thường nhắc tới.

Lục Dược giới thiệu Lâm Vân cho phụ thân.

- Cậu chính là Lâm Vân mà lão thạch đầu nói. Không sai, không sai, thật là một thiếu niên anh tuấn. Mau mời ngồi.

Qua kiểu nói chuyện của phụ thân Lục Dược, cũng đoán được ông ta là người thẳng tính.

- Chào bác, Lục bá phụ…

Lâm Vân vừa mở miệng chào, thì đã bị chặn lại.

- Như vậy sao được? Cậu gọi lão thạch đầu là lão ca, thì đương nhiên cũng phải gọi tôi là lão ca rồi. Bằng không là cậu xem thường tôi đấy.

Phụ thân của Lục Dược đúng là phù hợp với ngoại hiệu Lục thổ phỉ mà Diệp Sở Thiên hay gọi.

Lâm Vân cười cười, hắn không quan tâm lắm với việc xưng hô như thế nào.

- Bệnh của Lão thạch đầu là bệnh phải chết, mà cậu còn có thể chữa trị khỏi bệnh cho ông ta. Lâm lão đệ à, nói thật, nếu không phải lão thạch đầu còn ngồi ở trước mặt tôi, thì tôi thật sự không tin được.

Lục Đột Phi nói.

- Không chỉ nói căn bệnh của Diệp lão ca, cho dù Lục lão ca cảm thấy đi đứng không tiện, tôi vẫn có thể chữa trị tốt.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ, như vậy đã là gì.

Ánh mắt của Lục Dược bắt đầu trở nên sốt ruột. Nói thật, từ lúc Lâm Vân trị khỏi bệnh cho Diệp Sở Thiên, y vẫn muốn cho Lâm Vân giúp cha mình chữa bệnh. Chỉ là do không có thời gian, với lại trước kia hai người cũng không phải quá quen thuộc.

## 238. Chương 195: Gặp Lại Nguyễn Y

Khi Lâm Vân từ trụ sở Quân khu đi ra, đã sắp mười giờ tối.

Chân của cha Lục Dược đối với y học hiện tại mà nói là một nan đề, nhưng đối với Lâm Vân thì cũng không tính là gì cả. Đứt mạch máu hắn còn có thể nối lại, chứ đừng nói cha Lục Dược chỉ là teo cơ chân. Tuy bệnh teo cơ chân của ông khác hẳn bình thường, đó là các cơ chung quanh đã hoại tử, trước sau không có khả năng sống lại.

Nhưng những thứ này lại không làm khó được Lâm Vân, hắn thậm chí không dùng thuốc, chỉ bảo Lục Dược mang tới một cây kim khâu, rồi hắn dùng thời gian hai tiếng đồng hồ, đã có thể trị khỏi chân của cha Lục Dược, chỉ dặn dò ông nghỉ ngơi hai ba tháng là khỏi rồi.

Buổi tối hắn chưa có dự tính đi về khách sạn ở, hắn định đến công ty để nhanh chóng thiết kế ra một số sản phẩm mà sau này hắn cần sản xuất, sau đó giao cho nhóm Mông Văn để bọn họ sản xuất.

Còn hắn thì lại muốn đi tìm Vũ Tích, không biết cô đi nơi nào rồi, bây giờ một chút phương hướng cũng không có, chỉ dựa vào bản thân để tìm kiếm. Tuy hôm nay đã nhờ Lục Dược đi tìm, nhưng bản thân chỉ có thể đợi hai ngày, nếu không có tin tức thì mình sẽ không ngồi không chờ nữa, mà tự sẽ nghĩ cách.

Lâm Vân đi vào công ty, không ngờ thấy Mông Văn vẫn còn ở đó chưa về, không khỏi kinh ngạc hỏi,

- Sao cô còn ở đây?

Mông Văn mặt đỏ lên,

- Tôi nghĩ anh vừa đến Yến Kinh, buổi tối không có nơi ngủ, tôi dẫn anh đến chỗ tôi.

Mông Văn cố tình nói một câu nói vui, nhưng từ sau khi Vũ Tích ra đi hắn thực sự không còn tâm tình nữa. Nhưng mặt của Mông Văn mình cũng có thể giúp cô ấy một chút, hắn nhìn nhìn Mông Văn rồi nói:

- Buổi tối tôi ở công ty thiết kế một vài thứ, sau khi làm xong tôi phải đi tìm vợ tôi, công việc ở đây toàn bộ phải nhờ cậy mọi người rồi.

- Anh rất yêu vợ của anh phải không?

Mông Văn nhìn Lâm Vân khi nói đến vợ mình sắc mặt trở nên vô cùng dịu dàng, thậm chí có một loại chờ mong không nói lên lời viết trên đó.

- Đúng vậy, tôi rất nhớ cô ấy. À, Mông Văn, hay là tôi đưa cô về trước nhé, cũng không còn sớm nữa rồi.

Lâm Vân thấy lúc này Mông Văn vẫn chưa về, chủ động nói ra ý muốn đưa cô về nhà.

- Không cần đâu, bây giờ tôi vẫn chưa muốn về, tôi ở công ty còn có chút việc, anh bận việc của anh đi.

Mông Văn nói xong mỉm cười nhìn Lâm Vân, chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình.

- Vết sẹo trên mặt cô tôi có thể trị liệu giúp cô, nếu cô không ngại, thậm chí bây giờ tôi cũng có thể giúp cô.

Lâm Vân nhìn Mông Văn và nói.

- Ừ, tôi biết, nhưng tạm thời tôi chưa muốn chữa trị, vốn dĩ cũng đã xấu rồi, cho dù làm mất vết sẹo này đi thì cũng vậy mà thôi.

Mông Văn không hiểu sao tâm tình có chút suy sụp, cô biết bản lĩnh của Lâm Vân, thậm chí biết lời hắn nói có khả năng là thật, nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy cho dù trị khỏi rồi thì cho ai ngắm chứ? Chi bằng cứ như vậy thôi.

Nếu bản thân Mông Văn đã nói như vậy rồi, thì Lâm Vân cũng không chủ động yêu cầu nữa. Lâm Vân cũng không để ý, đối với dung mạo mà nói, mỗi một người có cách nhìn khác nhau, không có ai đúng ai sai. Dù sao chỉ cần Mông Văn cần mình giúp đỡ, thì mình luôn sẵn sàng giúp cô ấy.

Đi vào phòng làm việc của mình, văn phòng này vẫn luôn trống không, hắn còn là lần đầu tiên vào phòng để làm việc nữa.

“Dưỡng Sinh Hoàn” nhất định phải sản xuất, tiếp theo còn mấy loại thuốc Y học Cổ truyền Trung Quốc trị bệnh tim nữa. Đối với sản xuất dược vật, Lâm Vân cũng không có ý định sản xuất ra bao nhiêu, sảm phẩm hàng “át chủ bài” phải đặt ở ngành sản xuất khác, mấy loại sản phẩm điện tử cũng đã được Lâm Vân thiết kế ra.

Thậm chí Lâm Vân còn dự tính thành lập một công ty sản xuất linh kiện điện tử chính. Ý nghĩ của Lâm Vân là, đầu tiên sẽ bắt tay vào từ y dược, sau đó dùng số tài chính này tiến quân vào các ngành sản xuất khác như điện tử, truyền thông, máy móc.

Bản thân chỉ phụ trách khâu thiết kế mẫu, và làm ra phương pháp chế tạo. Về phần thực hiện như thế nào, thì đó là chuyện của mấy người Mông Văn và Lý Thanh.

Thời gian một buổi tối rất nhanh qua đi, Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thấy mình đã viết xong một đống bản thảo, thỏa mãn thở phào một cái. Đi ra ngoài rửa mặt một chút, sau đó tiếp tục công việc. Phỏng chừng mình chỉ cần khoảng một đêm nữa thôi, những sản phẩm này có thể được ra đời.

Lâm Vân đẩy cửa ra, lại thấy Mông Văn đang đứng ở cửa ra vào, không khỏi rất kinh ngạc hỏi,

- Cô sao lại ở đây? Ô, cả đêm cô không về hả?

- Đúng vậy, anh nói đưa tôi về nhưng mãi không thấy anh ra, tôi một mình lại không dám về, chỉ đành chờ ở đây.

Mông Văn nhẹ nhàng cười nói.

Thấy Lâm Vân có chút sững sờ, lại lập tức nói:

- Tôi trêu anh thôi, không có chuyện đó đâu. Bây giờ cho dù mười mấy hai mươi người lên cũng không phải là đối thủ của tôi đâu. Vừa rồi tôi trêu anh đó, là đợi anh xuống cùng đi ăn sáng thôi.

Lâm Vân sờ sờ đầu, trong lòng tự nhủ thế này mới bình thường à! Mình tốt xấu cũng dạy Mông Văn một ít công phu thực sự, muốn nói cô một mình không dám trở về, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không tin tưởng.

- Được thôi, cô chờ tôi đi rửa mặt mũi đã nhé.

Lâm Vân nói xong thì đi về phía nhà vệ sinh.

- Đợi đã, kem đánh răng và bàn chải đánh răng của anh này.

Mông Văn nói rồi đưa cho Lâm Vân khăn mặt, kem đánh răng và bàn chải đánh răng.

Lâm Vân nhìn qua, thấy những thứ này mình đã có rồi, nhưng lại không tiện nói là mình đã có. Bây giờ rõ ràng là tay không mà. Thấy thế chỉ đành nói tiếng cảm ơn rồi nhận lấy.

Lâm Vân rửa xong mặt thì cùng Mông Văn đi ra ngoài, nghĩ ăn sáng xong sẽ đi đến đại viện Lâm gia xem sao. Một người là Lão Yêu đã chuyển lời đến, nhưng chủ yếu nhất lại là Lâm Vân muốn đi thăm Lâm Hinh, dù sao cũng là có quan hệ huyết thống.

Hơn nữa Lâm Hinh còn rất lo lắng cho mình, lúc ấy khi nó thấy mình, rõ ràng là thực sự lo lắng cho người anh này. Mối thân tình đã lâu ấy khiến Lâm Vân rất cảm động, loại thân tình mà Lâm Hinh và mẹ giành cho hắn, là thứ hắn chưa từng nghĩ tới, nó thuần khiết không vướng một chút công lợi nào bên trong. Nhưng hắn lại không biết rốt cuộc Lâm Hinh học ở trường nào, liền đi tới đại viện Lâm gia hỏi thăm một chút.

Một chiếc BMW màu đỏ đột nhiên dừng trước mặt Lâm Vân, một cô gái đeo chiếc kính râm rất to đi tới trước mặt hắn, cẩn thận nhìn hắn. Thỉnh thoảng gật đầu lại lắc đầu, đột nhiên cô ta mở miệng hỏi,

- Chúng ta có từng gặp qua không?

Từ lúc cô gái này bước xuống Lâm Vân đã nhận ra, cô ta chính là Nguyễn Y mà mình đã gặp ở Phụng Tân. Nhưng nhìn bộ dạng của cô ta hắn dường như không dám chắc đó là người mà hắn đã bắt cóc ở Phụng Tân.

- Ồ, hình như thế. Tại sao tôi nhìn cô thấy quen quen, hình như có gặp qua rồi.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ tôi cứ nói như thế đấy để cô có thể phán đoán như thế nào.

Quả nhiên Nguyễn Y nghe xong lời Lâm Vân nói, ngược lại càng thêm mê hoặc. Muốn nói người chưa từng thấy qua ảnh của mình thực sự rất ít, người này nói quen quen, mình thật không có cách để đưa ra bất kỳ phán đoán nào.

Nhưng ánh mắt của người này không ngờ lại giống với người đàn ông bắt cóc mình đêm đó như thế, muốn nói nếu là một người, thì cách ăn mặc này cũng khác biệt quá nhiều rồi. Người đàn ông trước mắt này toàn thân hàng hiệu, tóc cũng cắt rất cầu kỳ, rõ ràng đã mang lại cho cô một cảm giác chấn động trước nay chưa từng có.

Nói hắn đẹp trai, nhưng tướng mạo dường như rất bình thường. Nói hắn bình thường, bản thân lại giống như đang đối diện với một tuyệt thế soái ca, Nguyễn Y chìm vào mê hoặc.

- Cô là Nguyễn Y?

Lúc này Mông Văn đã nhận ra cô gái này.

- Ừ, chào cô!

Nguyễn Y thấy mình bị nhận ra, có chút không tự nhiên ấn ấn chiếc kính râm của mình.

- Nguyễn Y là ca sĩ nổi tiếng, anh đừng nói là không nhận ra đấy nhé, anh nghe qua bài hát của cô ấy chưa?

Mông Văn thấy Lâm Vân dường như vẫn mang bộ dạng lão thần tự tại, không khỏi nói.

Lâm Vân giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ,

- À, nghe qua, nghe qua vài câu, là rất nổi danh. Được rồi, Mông Văn, hôm nay tôi có việc không về công ty nữa, cô về trước đi nhé.

- Được thôi, vậy tạm biệt.

Mông Văn nói tạm biệt với Lâm Vân, rồi cũng nói tạm biệt với Nguyễn Y, xoay người rời đi.

- Được rồi, tạm biệt.

Lâm Vân cũng nói tạm biệt với Nguyễn Y, xoay người đi về một hướng khác.

Nguyễn Y nhất thời ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ sức ảnh hưởng của mình đã giảm xuống rồi sao? Vừa rồi lúc cô thấy Mông Văn nhận ra mình, còn tính sẽ làm thỏa mãn yêu cầu ký tên của bọn họ rồi sẽ lập tức bỏ đi. Nhưng cho đến khi hai người này đã đi xa hẳn, cô mới phản ứng lại và nhận ra không có ai tìm cô để ký tên cả.

Cô gái kia còn không nói làm gì, nhưng người đàn ông rất điển trai này cũng như có mắt không tròng với mình? Đàn ông bình thường, càng điển trai thì càng có thực lực, càng thích xum xoe trước mặt mình. Hôm nay cô rốt cuộc gặp một người không có bất kỳ biểu hiện gì đối với mình, hai người này tuyệt đối không phải đang giả bộ, mà là cảm thấy thực sự không cần thiết phải như thế nào với mình cả.

Nguyễn Y sờ sờ lên tai lên mặt mình, nghĩ thầm mình không đến mức kém cỏi như vậy chứ? Vừa rồi bộ dạng của người đàn ông kia dường như là nói “Nghe qua mấy câu, rất nổi tiếng…”. Bài hát của mình khắp các đường phố đều có thể nghe thấy, hắn làm sao chỉ có thể nghe qua mấy câu chứ? Ánh mắt của hắn sao lại giống với người đã bắt cóc mình đêm đó như vậy?

## 239. Chương 196: Lý Gia Đến Thăm (1)

Nếu như là người kia, hôm đó khi mình ở Phụng Tân tổ chức hội diễn, hắn không phải là nghe qua vài câu sao? Lại có ánh mắt giống hệt như vậy, lẽ nào đây chính là người đó?

Nghĩ tới đây, Nguyễn Y cũng nhịn không được nữa, lập tức lên xe đuổi theo Lâm Vân.

Lâm Vân khi rời đi âm thầm buồn cười, Nguyễn Y này thật đúng là không có đầu óc. Nếu như là một người có đầu óc, thì đã trực tiếp xuống xe bắt mình và nói với mình rằng, hóa ra anh chạy đến đây sao, cuối cùng tôi cũng bắt được anh rồi.

Lúc đó mình thực sự cho rằng đã bị cô ta nhận ra, cô ta xuống xe nhìn trước nhìn sau một hồi, cho dù ngu ngốc cũng biết cô ta không nhận ra mình.

Lâm Vân đang định gọi một chiếc xe để đến đại viện Lâm gia, sau đó đi thăm Lâm Hinh. Tiện thể hỏi luôn Lâm Hinh có về Phần Giang không, nếu có về thì cùng về thăm mẹ, dù sao cũng là thân sinh. Huống hồ mẹ và em gái vẫn luôn thương nhớ mình, để mình có được sự ấm áp của tình thân. Tìm Vũ Tích cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, huống hồ còn có thể có một chút tin tức của Lão Yêu. Bây giờ mình không có việc gì gấp, không tới đó thăm thì cũng khó nói.

Nhưng khi Lâm Vân đang suy nghĩ có đi đến đại viện Lâm gia hỏi han tình hình của Lâm Hinh hay không, thì chiếc BMW màu đỏ của Nguyễn Y dừng ngay trước mặt hắn.

Lâm Vân thấy Nguyễn Y lại lần nữa đuổi theo, trong lòng nghĩ sẽ không phải là bị phát hiện gì rồi chứ. Theo lý mà nói Nguyễn Y này nhìn qua nếu không nhận ra mình, hẳn là sẽ không xác định mình là người bắt cóc cô ta tối hôm đó một cách nhanh như vậy.

- Anh không cần tôi ký tên sao?

Câu hỏi của Nguyễn Y khiến Lâm Vân thấy khó hiểu.

Còn có ca sĩ chủ động lên yêu cầu được ký tên cho người khác, Lâm Vân thực tại không còn lời gì để nói. Tuy nhiên hắn biết Nguyễn Y hẳn là có chỗ nghi ngờ với mình.

- Đây là thật sao?

Lâm Vân lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng:

- Cô chờ nhé.

Nói xong Lâm Vân đi đến bên đường, nói lớn với một người qua đường:

- Ca sĩ Nguyễn Y muốn ký tên cho tôi, nhưng tôi lại không có giấy và bút, ông anh có không, cho tôi mượn chút đi. Nhanh chút đi, nếu không người ta đi mất.

- Thần kinh…

Người này lời còn chưa nói xong, lập tức kinh hỉ reo lên:

- Thật sự là Nguyễn Y, ah, là Nguyễn Y….

Làm gì còn quan tâm đến Lâm Vân nữa, gã sớm đã chạy về phía Nguyễn Y rồi.

- Nguyễn Y ở đâu? Ở đâu hả?

Trong khoảng thời gian ngắn ven đường vắng vẻ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, ùn ùn lao tới.

Khi Lâm Vân quay đầu lại nhìn, thì đúng lúc nhìn thấy chiếc BMW màu đỏ của Nguyễn Y hốt hoảng rời đi. Khóe miệng nhếch cười, muốn đấu với tôi sao, cô còn non và xanh lắm.

Nguyễn Y trong lòng tức giận đến mức nghiến răng ken két, nhưng nhiều người vây đến như vậy, cũng không thể tránh được, đành phải hốt hoảng rời đi. Nhưng trong lòng càng có nghi ngờ với lớn với chuyện Lâm Vân chính là người đã bắt cóc mình hôm đó, thậm chí đã khẳng định đến 80% là do người này làm.

Lâm Vân đi tới đại viện Lâm gia, Dư Dục thấy Lâm Vân rất là tôn kính, thậm chí ngay cả thủ vệ của đại viện cũng cảm thấy kinh ngạc. Dư Dục này là trợ thủ đắc lặc của Lâm lão gia, thậm chí còn thân thiết hơn cả với con trai ông ta. Dư Dục này đối với bất kỳ người nào trong Lâm gia cũng không tôn kính như thế, nhiều lắm cũng chỉ là cái gật đầu mà thôi.

Thật không ngờ một anh bạn trẻ đời thứ ba Lâm gia, lại khiến Dư Dục này cẩn trọng như vậy. Xem ra người này không đơn giản đâu!

Dư Dục dẫn Lâm Vân tới thư phòng, Lâm Lộ Trọng đã đợi bên trong. Tâm tình của ông đối với người cháu trai mới gặp một lần này của mình bức thiết hơn ai hết.

Lâm Lộ Trọng đã gặp qua nhiều dạng người, nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Lâm Vân, đã sinh ra một loại cảm giác không cách nào nhìn thấu được. Con cháu Lg nhìn thấy mình không ai không câu nệ, nhưng Lâm Vân này lại rất bình tĩnh. Chỉ vô cùng đơn giản gọi một câu “Tam gia gia” rồi không nói thêm gì nữa.

So với Lâm Vân chụp trong ảnh mà nói, người cháu trai trước mắt này không biết mạnh đến mức nào, Lâm Lộ Trọng thậm chí có một loại cảm giác, Lâm Vân này có một loại ý vị vượt khỏi thế tục. Cả người toát lên sự bình tĩnh, sừng sững không thể lay chuyển, người này tuyệt không phải người thường. Trạng thái này của hắn, tới Tần gia trả thù tuyệt không phải là hành vi mãng phu đơn giản.

Chính là nói tin tức ban đầu truyền ra, nếu là người của Lâm gia đắc tội với vợ của hắn, hắn muốn đánh gãy chân người của Lâm gia, câu nói này tuyệt đội không phải nói bừa. Hắn khẳng định có thể làm được, hơn nữa sẽ làm. Lâm Lộ Trọng đột nhiên cảm thấy lạnh dọc sống lung, Lâm Vân này đã không phải là người mà ông ta có thể khống chế, cho dù ông ta có lợi hại hơn đi nữa. Về sau chỉ có thể phụ thuộc vào Lâm gia của Lâm Vân, chứ không có phụ thuộc vào Lâm Vân của Lâm gia.

- Cậu ngồi xuống đi.

Lâm Lộ Trọng rất lâu sau mới lấy lại tinh thần, nói với Lâm Vân.

- Lần này gọi cháu đến, muốn hỏi cháu có hứng thú với việc trở thành gia chủ đời sau của Lâm gia không.

Lâm Lộ Trọng sau khi nhìn thấy Lâm Vân, cảm thấy dù có nói những lời nhảm nhí khác đối với hắn đều là dư thừa. Trực tiếp nói ra suy nghĩ của mình, tuy ông ta biết Lâm Vân rất có thể không có một chút hứng thú với vị trí gia chủ này.

- Cháu không có hứng thú, Lâm gia nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cháu nghĩ tam gia gia có thể tìm được một nhân tuyển thích hợp. Cháu thích cuộc sống tự do tự tại, không thích bị trói buộc.

Lâm Vân ngôn ngữ bình tĩnh, tuy nhiên trong lời nói vẫn giữ sự kính cẩn.

Lâm Lộ Trọng thấy thái độ Lâm Vân, trong lòng cuối cùng cũng có một chút an ủi. Chỉ có điều sau khi nhìn qua Lâm Vân, biết rõ Lâm Vân sẽ không đồng ý trở thành gia chủ của Lâm gia. Nhưng sau khi nhận được câu trả lời chính xác của hắn, vẫn không khỏi có chút thất vọng.

- Ừ, nếu đã vậy thì chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa. Ta nghe cha cháu nói, mấy năm trước có thể có bệnh gì đó, làm sao mấy về sau đột nhiên khỏi được, còn học được bản lĩnh như vậy?

Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân không muốn quay về Lâm gia, trong sự thất vọng cũng muốn biết rốt cuộc Lâm Vân đã gặp được điều gì.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không nói mình từ đại lúc Thiên Hồng đến, tuy nhiên đối vớ câu hỏi của Lâm lão gia nếu trả lời mơ hồ, e là sau này sẽ bị hoài nghi.

- Hai năm trước, cháu được một vị tiền bối nói là có chút nguồn gốc với Lâm gia để ý đến, sau khi trị khỏi bệnh cho cháu, còn dạy cháu rất nhiều thứ. Những thứ mà cháu học được này đều là học từ ông ấy.

Lâm Vân nói xong, hắn cảm thấy cho dù Lâm lão gia có chút nghi ngờ về lời nói của mình, nhưng không gian tưởng tượng cũng rất rộng, thậm chí hắn có thể bổ sung đầy đủ lời nói dối này.

Quả nhiên Lâm Vân sau khi nói xong, Lâm Lộ Trọng cúi đầu trầm tư một hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên nói:

- Nếu đã như vậy, thì ta sẽ không hỏi nữa. Chân của Lâm Khải là do cháu đánh gãy hả?

- Vâng.

Lâm Vân trả lời rất đơn giản, hắn không cần thiết phải giải thích chi tiết.

- Vì sao vậy?

Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân rất là sảng khoái thừa nhận, cũng không có kinh ngạc. Với thực lực của Lâm Vân mà nói, loại chuyện này hắn chẳng cần gì phải phủ nhận cả.

- Cháu vào viện cũng là do y hạ thuốc, và nhiều lần y dây dưa với Vũ Tích. Cháu không giết y đã là may mắn cho y rồi. Nếu đổi lại là bây giờ, cháu sẽ không chút do dự mà giết y.

Lâm Vân tuy nhiên đối mặt với Lâm Lộ Trọng, nhưng nói chuyện vẫn là dựa theo ý của mình để nói, không có một chút ý giấu diếm nào.

Lâm Lộ Trọng gật gật đầu, biết rõ Lâm gia nếu như chọc giận tới hắn, hắn sẽ không lưu tình như vậy. Thầm thở dài một hơi, trong lòng tự nhủ thôi cứ như vậy đi, dù sao Lâm Vân thế càng lớn, thì Lâm gia đi theo sau cũng có được càng nhiều chỗ tốt.

- Đợi lát nữa cùng ăn cơm đi.

Lâm Lộ Trọng đã biết Lâm Vân nghĩ gì, không tiếp tục dây dưa không rõ trên vấn đề này nữa. Ông ta biết rõ dù nói thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ của Lâm Vân.

Lúc này Dư Dục đột nhiên gõ cửa bước vào, nói:

- Lâm lão, Trưởng ban Lý đến rồi, bây giờ đang đợi ở phòng khách.

- Lý Ly?

Lâm Lộ Trọng lập tức biết được mục đích tới của gã. Lâm Vân liên tiếp đụng vào Hàn gia và Tần gia, chuyện lớn như vậy đều được bên trên giấu diếm, Lý gia gã thế lực dù có lớn cỡ nào cũng không thể qua được Tần gia, Lý Ly này tới là muốn hòa hảo với Lâm gia rồi.

Lâm Lộ Trọng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào. Lý Ly này có thể đích thân đến Lâm gia tạo mối hòa hảo, đây cũng không khác gì việc bồi lễ xin lỗi. Tâm thái chán chường khi vừa rồi bị Lâm Vân từ chối bỗng chốc đã tan biến. Trong lòng tự nhủ bất luận Lâm Vân có ở lại hay không Lâm gia, Lâm Vân này vẫn luôn là người của Lâm gia. Ngay cả Lý Ly cũng phải chú ý đến sắc mặt của Lâm Vân, đến nhà nhận lỗi, Lâm gia về sau còn có gì phải sợ hãi.

Nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, Lâm Lộ Trọng ha ha cười:

- Lâm Vân, cháu cùng Tam gia gia xuống gặp Trưởng ban Lý nào.

Lâm Vân thấy thế cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên biết rõ lão gia tử nghĩ. Tuy nhiên cái này không liên quan đến hắn, ông ta muốn nhờ vào thế của mình đó là chuyện của ông ta, mình có rat ay hay không đó là chuyện của mình. Lâm Vân hắn làm việc có nguyên tắc, tuyệt đối sẽ không vì chuyện của Lâm gia mà chủ động đi đối phó người khác.

## 240. Chương 196: Lý Gia Đến Thăm (2)

Hắn không có sở thích bênh vực kẻ yếu này, trừ phi hắn cho rằng việc này nên làm, nếu không cho dù Lâm Lộ Trọng tự mình đến cầu hắn, hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì đối với Lâm gia hắn cũng không có bất kỳ lòng trung thành nào.

Lý Ly, Trưởng ban tổ chức cán bộ Hoa quốc, một nhân vật quyền lực.

Lâm Lộ Trọng cùng Lâm Vân đi vào phòng khách, Lý Ly vội vàng đứng lên,

- Ủy viên Lâm, hôm nay tôi xem như không mời mà đến rồi. Mong ông đừng làm như người xa lạ.

Miệng thì nói chuyện, nhưng ánh mắt thì nhìn Lâm Vân. Lòng tự nhủ hay cho một tiểu tử tinh thần anh tuấn. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lười biếng, cùng với ánh mắt sáng ngời không thể nói rõ, khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một nhân vật không sợ bất cứ chuyện gì. Lý Ly người già thành tinh, thấy Lâm Vân đương nhiên lập tức liền biết, vị này mới chính là chủ mà mình thực sự phải bái phỏng.

Vội vàng nói với Lâm Vân:

- Vị này nhất định chính là Lâm Vân Kỳ Lân của Lâm gia rồi, quả nhiên là anh vĩ phi phàm à. Một nhân tài thực sự.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng, không nói năng gì. Lúc Lý Ly đang lung túng thì Lâm Lộ Trọng nói:

- Trưởng ban Lý đại giá quan lâm, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Nào mời ngồi, mời ngồi. Dư Dục à, vào thư phòng của ta lấy Long Tĩnh rap ha một ấm đi.

Lý Ly nghe xong lời nói của Lâm Lộ Trọng, sắc mặt mới tốt hơn một chút. Y cũng không cho rằng Lâm Vân không có tư cách này. Cho dù Lý gia y có tư đại đi nữa, Lý Ly cũng sẽ không tự đại đến mức cho rằng mạnh hơn Tần gia.

Huống hồ thân phận của Lâm Vân đã chắc chắn, hắn không ngờ là huấn luyện viên của 'Long Ảnh'. Thân phận này đã là rất lợi hại rồi, nhưng đây chỉ là tảng băng ngầm. Lâm Vân không ngờ trong lần diễn luyện trong rừng nhiệt đới Amazon, đã giết nhiều lính đặc chủng như vậy. Trong đó thậm chí bao gồm cả mười mấy lính đặc chủng của “hổ nha”.

Cái này đã không thể dùng huấn luyện viên của 'Long Ảnh' để đánh giá. Tác dụng mà Lâm Vân vì quốc gia lập được công lớn trong lần này, nhìn Tần gia bị Lâm Vân hành hạ như vậy cũng không có bất kỳ tin tức nào lọt ra, thì biết được Lâm Vân đã không phải là người mà Lý gia y có thể chọc đến được.

Lúc vày Dư Dục đã pha xong một ấm trà Long Tỉnh và mang tới, rót trà cho ba người Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng và Lý Ly.

- Uống trà đi. Long Tỉnh này tuyệt đối là đồ mới đó. Một người bạn cũ của tôi mấy ngày trước mang về từ Tây Hồ.

Lâm Lộ Trọng bưng cốc trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

Lý Ly bây giờ dù có trà tốt như thế nào y cũng uống không ra gì. Bưng cốc trà lên nhấp một chút, rồi lại đặt cốc xuống, lập tức nói:

- Lý Hiếu Thành nhà tôi làm việc không có chút chừng mực nào hết, đã đắc tội với huấn luyện viên Lâm. Nhưng vẫn mong Huấn luyện viên Lâm chớ để trong lòng. Có yêu cầu gì, chỉ cần Lý gia chúng tôi có thể làm được, nhất định sẽ làm không chút do dự. Lần này Chủ tịch tỉnh tỉnh Tô Nam sẽ bị điều đi, tôi lại cho rằng gia đình Ủy viên Lâm phù hợp với vị trí này nhất.

Lâm Lộ Trọng giật mình, cái này Lý Ly bỏ ra tiền vốn không nhỏ à. Người ước có được cái ghế Chủ tịch tỉnh Tô Nam cũng không phải một người hai người đâu. Lâm Lộ Trọng tự biết người của Lý gia không ai có hi bọng cả. Nhưng nếu Lý Ly nói như vậy, chính là nói y có cách để thuyết phục mấy tên còn lại có quyền bỏ phiếu với chuyện này.

Tuy nhiên y gọi Lâm Vân là huấn luyện viên, chứng tó đã rất rõ ràng biết được thân phận của Lâm Vân rồi. Nhưng đảo mắt Lâm Lộ Trọng lại cười khổ một tiếng. Lý Ly này hẳn là không có phương hướng chính xác, nên y mới cho rằng chỉ cần thu phục được Lâm Vân thì sẽ dễ nói chuyện. Bởi vậy không khỏi uống thêm một cốc nước, nhưng không nói thêm lời gì.

Theo ông ta việc này như vậy đã rất tốt rồi. Cho dù không có vị trí Chủ tịch tỉnh, Lý Ly này đến là để nói rõ y đã đứng về phía Lâm gia rồi. Trên phương diện chính trị, không có địch nhân và bằng hữu vĩnh viễn. Nếu Lý gia muốn đứng trên lập trường của Lâm gia, tác dụng về sau đối vớ Lâm gia là vô cùng lớn.

Lâm Lộ Trọng nhìn nhìn Lâm Vân, thấy Lâm Vân không có bất kỳ biểu lộ gì, vẫn chỉ uống nước mà không nói. Rất rõ ràng là cho rằng chuyện này không có bất kỳ tác dụng gì với hắn. Lâm Lộ Trọng cười khổ một tiếng, trong lòng tự nhủ tuy nhiên người của Lý gia một mực đuổi theo cậu, nhưng kẻ giết người dường như là Lâm Vân cậu đấy. Không ngờ còn biểu lộ như người khác còn thiếu nợ cậu nhiều lắm vậy.

Lý Ly cáo già, vừa nhìn là biết chuyện này chẳng có chút hấp dẫn với Lâm Vân. Y cắn răng một cái, từ trong túi của mình lấy ra một chiếc hộp ngọc nhỏ, đưa cho Lâm Vân:

- Đây là một chút đồ mà Lý gia chúng tôi không dễ có được. Nếu huấn luyện viên Lâm thích, thì cầm lấy đi.

Lâm Vân vào lúc Lý Ly lấy chiếc họp ngọc ra thì tinh thần chấn động. Thứ đồ này Lý gia sao lại có được vậy?

Thấy Lâm Vân nhận hộp gỗ từ tay mình, Lý Ly cuối cùng cũng thoáng thở phào một cái.

- Thứ này ông lấy ở đâu vậy?

Lâm Vân mở hộp ra quả nhiên phát hiện một viên linh thạch, hắn kiềm nén kích động trong lòng, chằm chằm nhìn Lý Ly hỏi.

Lý Ly nhìn nhìn Lâm Vân, đột nhiên có cảm giác, vật này đối với hắn là vô cùng quan trọng. Thậm chí nhờ nó có thể hòa giải được với Lâm gia cũng là điều không phải không thể.

- Lý Thành nhà tôi và cậu…

Lời của Lý Ly còn chưa nói hết, đã bị Lâm Vân chặn ngang.

- Được, nếu câu trả lời của ông khiến tôi hài lòng, chuyện trước kia của Lý gia có thể được xóa bỏ.

Lâm Vân không chút do dự đồng ý yêu cầu của Lý Ly. Đối với hắn mà nói, nếu có nguồn gốc của linh thạch, đừng nói chút cừu hận này của Lý gia, cho dù Lý gia có giết mấy người của Lâm gia, cũng chẳng can hệ gì đến hắn. Hắn cũng có thể từ bỏ việc kết thù với Lý gia.

Lý Ly thấy Lâm Vân đã đáp ứng chuyện của mình, không còn để ý tới thần sắc của Lâm Lộ Trọng, vội vàng nói ra:

- Đây đã là chuyện của năm mươi năm trước rồi, lúc đó tôi chỉ có mười một tuổi. Năm đó tôi và cha tôi còn ở Tứ Xuyên. Bởi vì khi cùng đám bạn chơi đùa bên ngoài, trong một gian đạo quan cũ nát đã phát hiện một đạo sĩ đã chết. Lúc đó đám bạn đều bị dọa đến mức chạy không còn mống nào. Còn tôi thì lì hơn một chút. Tôi đã phát hiện bên cạnh đạo sĩ có một cái hộp gỗ, khi tôi lấy cái hộp gỗ lên dường như nghe thấy thanh âm gì đó rất ghê người. Nên không dám nhìn nhiều, lập tức bỏ chạy.

- Vậy lúc đó ông còn nhìn thấy gì nữa không?

Lâm Vân chau mày.

- Lúc đó bên cạnh cái hộp gỗ dường như còn có mấy thẻ tre. Nhưng lúc đó tôi rất sợ, nên cũng không dám lấy. Trong cái hộp này có một hòn đá, hình dáng rất là đẹp. Cho nên tôi luôn giữ nó bên cạnh mình. Nhưng về sau tôi phát hiện, mỗi khi tôi tu luyện võ thuật gia truyền, chỉ cần có hòn đá bên cạnh, đều cảm thấy tiến bộ rất nhanh. Tôi nghĩ cái này hẳn là hữu dụng với cậu.

Lý Ly nói xong, thở phào một cái. Thầm nghĩ, xem ra hòn đá này quả thực là hữu dụng đối với Lâm Vân.

- Đạo sĩ mà ông phát hiện là ở chỗ nào?

Lâm Vân hỏi.

- Ở khoảng một trăm km phía đông thành phố Mi Sơn bây giờ, có một sơn thôn nhỏ bên Phổ hà. Hai mươi năm trước tôi có qua đó một lần, chỉ có điều đạo quan đó đã không còn nữa. Nhưng sơn thôn đó và di chỉ của đạo quan vẫn còn. Về phần bây giờ như thế nào, thì tôi không biết.

Lý Ly trả lời rất chi tiết.

- Ừ, Lý Nghĩa là gì với ông?

Lâm Vân đột nhiên hỏi ra một chuyện chẳng liên quan gì.

Lý Ly sửng sốt một chút, rồi trả lời ngay:

- Lý Nghĩa là người anh trai tôi nhận nuôi. Sau khi nhận nuôi nó mới được mấy tháng thì anh ấy qua đời. Nên tôi dẫn theo nó bên cạnh, xem như con mình. Hiện tại Lý gia chúng tôi cũng không mấy người biết nó không phải là người của Lý gia.

- Nghe nói Lý Nghĩa còn có một người sư phụ, là môn chủ của Bát Quái Môn đúng không?

Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân hỏi về chuyện của Lý Nghĩa, cố ý nhắc tới chuyện này. Ông ta sợ Lâm Vân tuổi trẻ không biết sự lợi hại của môn chủ Bát Quái Môn.

- Đúng vậy, Thương Giác môn chủ của Bát Quái Môn, không phải là người Lý gia chúng tôi có thể thao túng. Chuyện này thì tôi bất lực.

Ý trong lời nói của Lý Ly rất rõ ràng. Thương Giác muốn tìm Lâm gia báo thù không liên đến y, y cũng không thể đi ngăn cản Thương GIác đến đây. Cho nên nói ra trước, hi vọng Lâm gia sẽ không vì chuyện này mà giận chó đánh mèo với Lý gia.

- Tôi biết rồi…

Lâm Vân đơn giản nói thêm ba từ này rồi im lặng không nói gì thêm nữa. Chưởng đao của Lý Nghĩa rất lợi hại, không biết sự phụ của gã thế nào.

Lý Ly biết rõ mối hiềm khích này của Lý gia và Lâm gia cuối cùng cũng tạm thời hòa hoãn. Lúc trước khi y biết được Lý Nghĩa bị giết, lửa giận cũng ngút trời. Quyết định của Lý Hiếu Thành lúc đó y đã đồng ý không chút do dự, nhưng sau khi y biết rõ kết cục của Hàn gia và Tần gia, mới bắt đầu cố kỵ với Lâm Vân này.

Nhưng điều tra tiếp theo của y càng khiến y kinh hãi. Y phát hiện Lâm Vân này không ngờ là huấn luyện viên Lâm Vân của “Long Ảnh”, lúc này mới càng khiến cho y đứng ngồi không yên. Đắc tội với loại người này, ngay cả Tần gia cũng không thể làm gì được với hắn, thì mình có thể như thế nào với hắn đây?

## 241. Chương 197: Sự Mê Hoặc Của Lâm Vân

## 242. Chương 198: Cô Gái Nhặt Rác

- Tôi muốn hỏi Lâm Hinh ở đâu? Hoặc cô dẫn tôi đi một chút được không?

Lâm Vân thấy Cận Thi Kỳ dường như một chút cũng không nhận ra mình, liền vội vàng nói với Cận Thi Kỳ.

Cận Thi Kỳ trong lòng càng thêm khinh bỉ, Lâm Hinh cũng là một trong những người đẹp có tiếng trong trường. Anh bạn này ỷ mình có chút nhan sắc, khắp nơi tìm kiếm nữ sinh xinh đẹp.

- Cậu bạn, Cận Thi Kỳ người ta là hoa đã có chủ rồi, cậu đừng có đi phá đám người ta nữa. Có chuyện gì cần giúp đỡ, có lẽ tôi cũng có thể đấy.

Nữ sinh ban đầu chủ động bắt chuyện với Lâm Vân kia cũng bước tới, khi nói chuyện ánh mắt còn đong đưa.

- Cô biết Lâm Hinh không?

Lâm Vân thấy Cận Thi Kỳ đã đi xa, cũng ngại đuổi theo nói mình là anh trai của Lâm Hinh. Ngoại viện cũng chỉ lớn cỡ này thôi, tự mình đi tìm Lâm Hinh khẳng định không khó chút nào.

- Ánh mắt của cậu nhìn cũng cao đấy nhỉ. Lâm Hinh là một trong bốn người đẹp của Ngoại viện, cậu không phải tìm Cận Thi Kỳ mà là tìm Lâm Hinh. Cậu học trường nào thế?

Nữ sinh này nói xong, trong mắt đã hiện lên chút không vui. Bản thân mình cũng không xấu, chủ động đến bắt chuyện, mà người này lại hỏi thăm nữ sinh khác trước mặt mình.

Lâm Vân thấy thế chỉ đành nói với nữ sinh này:

- Lâm Hinh là người nhà bên đằng nhà vợ tôi. Hôm nay tôi đến gọi Lâm Hinh về ăn cơm.

- Anh không phải là sinh viên? Anh đã có vợ rồi? Ký túc của Lâm Hinh từ chỗ này đi rẽ trái, ở tòa nhà đầu tiên ấy.

Nữ sinh này nghe xong lời Lâm Vân nói thấy có chút xấu hổ, hỏi xong hai vấn đề cũng không đợi Lâm Vân trả lời, liền nói cho Lâm Vân ký túc của Lâm Hinh, rồi lập tức rời đi.

Lâm Vân lắc đầu, trực tiếp đi về phía ký túc của Lâm Hinh. Hôm nay cuối tuần, Lâm Hinh không đến đại viện Lâm gia, hẳn là ở trong ký túc rồi.

- Đi đi đi, đừng ở đây nhặt rác nữa. Ở đây có người phụ trách dọn vệ sinh rồi. Cô đi xa chút đi, sao mỗi lần đuổi cô ra khỏi trường, cô lại đến vậy…

Tiếng quát của một người phụ nữ, khiến cho những người chung quanh dường như đều nghe thấy.

Những sinh viên gần đấy dường như sớm đã quen với việc này rồi. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, thấy một người phụ nữ tóc tai bù xù, quần áo trên người thì lôi thôi lếch thếch, trong tay đang cầm một chai nước lọc. Phía trước cô có một người phụ nữ trung niên thân hình khỏe mạnh, đang chỉ vào chai nước lọc trong tay cô ta.

Lâm Vân lắc đầu, trong lòng tự nhủ bất luận xã hội có tiến bộ như thế nào, cũng luôn có những người sống ở tầng thấp nhất. Cho dù là đại lục Thiên Hồng trước kia của mình, khoa học kỹ thuật cùng xã hội văn minh đều phát triển, nhưng vẫn có nhiều người lang thang không có cơm ăn. Lâm Vân không phải nhà từ thiện, hắn quản không được nhiều như vậy. Hăn đi đến bên dưới ký tức nữ, chuẩn bị hỏi thăm.

Nhưng khi Lâm Vân xoay người thì phát hiện người lang thang này mình dường như đã gặp qua, rõ ràng đã tạo cho hắn một cảm giác rất quen thuộc. Nghĩ đến đây, Lâm Vân cố ý đi đến trước mặt người đó, chăm chú nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Hắn đột nhiên phát hiện người phụ nữ này trông cũng không xấu, chỉ là mặt mũi lem luốc, mái tóc dài còn che mất nửa khuôn mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ dung mạo thật của cô.

Cô ta thấy Lâm Vân cố ý đi đến trước mặt và chăm chú quan sát cô, đột nhiên rất là hoảng hốt, vội vàng cúi đầu xuống, túm chặt cái túi da rắn trong tay rồi định bỏ đi.

- Lam Cực cô có biết không?

Lâm Vân đột nhiên hỏi một câu không giải thích được. Hắn bởi vì trên vật trang sức thạch anh hình tam giác đeo trên ngực Lam Cực, đã nhìn qua một tấm hình của cô bé, người trước mắt này không ngờ lại giống cô bé đó đến bảy phần. Lâm Vân dám khẳng định nếu cô ta ăn mặc sạch sẽ lại, khẳng định sẽ càng giống hơn. Thậm chí Lâm Vân còn có chút khẳng định, người này chính là cô gái trên vật trang sức mà Lam Cực có đeo.

Cô gái này ngoài sự kinh hoàng và thất thố ra, thì không còn bất kỳ thần sắc khác. Lâm Vân thấy thế càng mê hoặc, chẳng lẽ mình nhìn lầm rồi. Nếu như người này biết Lam Cực, vậy thì khi mình nói ra tên của Lam Cực cô ta phải có phản ứng mới đúng.

Nhưng cô ta lại càng trở nên kinh hoảng, chứ không phải là phản ứng đột nhiên nghe thấy người quen. Lâm Vân lắc đầu để cho cô ta rời đi. Người đó thấy Lâm Vân nhường đường, thì vội vàng đi mất.

Nhìn cô gái nhặt rác rời đi, Lâm Vân trong lòng luôn có chút mê hoặc. Tuy nhiên rất nhanh nhớ lại mình đến đây là để tìm Lâm Hinh, lập tức một lần nữa quay lại cổng ký túc.

- Chào bạn, xin hỏi bạn biết Lâm Hinh không?

Lâm Vân thấy một nữ sinh có kẹp một quyển sách giáo khoa đi ra, vội vàng tiến lên hỏi.

- Bạn tìm tôi?

Lâm Hinh vừa đi ra thì nghe thấy tiếng có người gọi mình, vội quay đầu không ngờ lại là một nam sinh anh tuấn, rất quen thuộc.

Tuy nhiên rất nhanh Lâm Hinh đã nhận ra đây là người anh trai Lâm Vân mà mấy người ngày trước cô mới gặp. Không ngờ anh trai lại thay đổi lớn như vậy. Mấy ngày trước mới gặp qua anh trai, bây giờ lần nữa gặp lại đâu còn có thể kiềm nén được sự kích động, lập tức lao đến, ôm chầm lấy Lâm Vân:

- Anh!

Lâm Vân thấy Lâm Hinh nhớ mình như thế, trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Mình nếu lần trước không phải gặp qua Lâm Hinh một lần ở sân bay, thì thực sự nhớ không ra là quay về thăm người em gái này và người mẹ đang thương nhớ mình.

Nghĩ đến sự vô tình của gia chủ Lâm gia, chuyện của mình khẳng định sẽ ảnh hưởng đến em gái và mẹ, không khỏi sinh lòng xin lỗi. Giơ tay vỗ vỗ vai Lâm Hinh nói:

- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nhé.

Lâm Hinh vội vàng dụi mắt, khoác tay Lâm Vân rồi đi. Trong lòng cô thực sự kích động vô cùng. Anh trai không ngờ lại biết đến tìm mình, anh ấy khẳng định đã khỏe hơn rồi, còn đẹp trai như vậy, mẹ nhìn thấy không biết sẽ vui mừng cỡ nào. Lâm Hinh ôm lấy cánh tay của Lâm Vân, trong lòng chỉ có kích động và vui mừng, không hề có ý rời khỏi anh trai mình. Cô sợ nếu mình vừa buông tay, người anh này sẽ biến mất.

Chung quanh rất nhanh đã có nhiều sinh viên vây đến, mắt nhìn trừng trừng một hoa hậu giảng đường của trường bị người ta cướp mất, gần như đều rơi tuột con mắt xuống. Lâm Hinh là một trong bốn hoa hậu giảng đường của Ngoại viện, nhưng cô chưa từng thân thiết với nam sinh viên nào như vậy. Điều này đã rất rõ ràng rằng cô đã bị nam sinh viên này thu phục rồi.

Cận Thi Kỳ trở lại ký túc xá đang định đi tìm Lâm Hinh, chuẩn bị nói với cô hôm nay cô ta đã gặp một tên háo sắc. Nhưng chưa đến cổng ký túc thì thấy Lâm Hinh và tên háo sắc kia đang quấn lấy nhau.

Cho dù là nam sinh ưu tú cũng không thể nhanh như vậy đã tóm được trái tim của Lâm Hinh chứ. Từ trước đến nay chưa từng nghe Lâm Hinh nói qua? Không đúng, cho dù hắn nhanh như vậy giành được hảo cảm của Lâm Hinh, cũng không thể khiến Lâm Hinh ôm ôm ấp ấp ở ngay ký túc, trong này ắt hẳn có vấn đề.

Nhưng nhìn bóng Lâm Hinh kéo cánh tay nam sinh kia dần dần đi xa, rõ ràng là tự nguyện. Hạ thuốc? Đây khẳng định là nam sinh kia hạ mê hồn dược với Lâm Hinh rồi. Bây giờ không phải đồn đại rằng có rất nhiều người xấu chỉ cần trước mặt bạn vung tay một cái, thì bạn sẽ đi theo bọn họ sao? Lâm Hinh này tám phần là bị hạ thuốc rồi, làm sao đây?

Mắt thấy Lâm Hinh cùng nam sinh này đi ra khỏi sân trường, Cận Thi Kỳ rốt cuộc không kịp suy nghĩ, lập tức đuổi theo.

- Anh, em đã nói với Tam gia gia rồi. Tam gia gia tìm thấy anh đúng không? Hôm đó em hối hận muốn chết luôn, không ngờ trừng mắt nhìn anh đi ngay trước mắt mình. Anh không biết mẹ và em nhớ anh như thế nào đâu. Sau khi anh xảy ra chuyện mẹ khóc suốt, về sau còn bị cha cấm túc.

Lâm Hinh bắt được Lâm Vân, gần như cảm thấy mọi tủi hờn của mình đều có thể nói cho anh.

- Em nghe mẹ nói, anh sau lần cuối cùng từ bệnh viện trở về, cha không còn cho phép mẹ bảo người nấu cơm cho anh nữa, còn không cho phép mẹ ra ngoài. Một khi mẹ ra ngoài rồi, thì sẽ bắt mẹ về. Khi đó em ở Yến Kinh, nhưng chờ tới khi em nghỉ hè về nhà, thì anh đã bị cha đuổi đi rồi.

Em và mẹ khóc nguyên cả buổi tối. Về sau em cũng đi tìm anh, nhưng tìm không thấy. Em đến công ty của chị dâu Vũ Tích, chị Vũ Tích cũng không biết anh đi đâu. Anh ơi, anh và chị Vũ Tích đã ly hôn rồi sao? Em về sau cũng mới được nghe mẹ nói. Con người chị Vũ Tích rất tốt, lại xinh đẹp, anh…

Lâm Hinh nói đến đây bỗng nhìn thấy ánh mắt của anh trai có chút thương cảm, vội ngậm miệng lại.

Khi Lâm Vân đang chuẩn bị hỏi Lâm Hinh đi tới công ty Vũ Tích là khi nào, bỗng nhiên giơ tay túm và kéo lên. Một thân ảnh xinh đẹp được Lâm Vân kéo từ phía sau ra phía trước. Mắt thấy sắp bị ngã xuống đất, thì Lâm Vân lại giơ tay kéo lại. Thân hình này lập tức vô lực ngả vào lòng Lâm Vân.

Một thân hình mềm mại với mùi hương thoang thoảng bị Lâm Vân ôm vào trong lòng. Nếu không phải Lâm Vân kịp thời phát hiện cô gái muốn tập kích mình là Cận Thi Kỳ, thì e là cô đã sớm nằm trên mặt đất rồi.

Lâm Hinh cũng nhìn thấy tình huống này, giật mình nhìn Cận Thi Kỳ,

- Thi Kỳ, cậu sao thế?

Cận Thi Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vã kêu lên:

- Còn không nhanh buôn tay tôi ra.

## 243. Chương 199: Tình Anh Em (1)

Lâm Vân nghe vậy mỉm cười, nhẹ buông tay. Cận Thi Kỳ lập tức ngồi bịch xuống mặt đất. Lâm Hinh vội vàng buông tay Lâm Vân ra, đỡ Cận Thi Kỳ từ dưới đất lên. Cận Thi Kỳ sờ mông mình, đau đến mức nước mắt chảy dài.

- Anh à, làm sao anh có thể vứt Cận Thi Kỳ xuống đất thế. Anh quả thực một chút phong độ cũng không có. Thi Kỳ cậu không sao chứ?

Lâm Hinh thấy anh trai trực tiếp thả Cận Thi Kỳ đánh bịch xuống đất, không khỏi giúp Cận Thi Kỳ nói một câu. Tuy nhiên trong lòng lại đang nghĩ, Cận Thi Kỳ tại sao lại chạy vào lòng anh mình vậy.

- Sao, Tiểu Hinh, người này là anh trai cậu hả? Là Lâm Vân mà cậu nói hả?

Cận Thi Kỳ gần như đã quên mất chuyện cái mông của mình bị đau.

- Đúng vậy, sao thế, Thi Kỳ, làm sao mà cậu lại chạy vào lòng anh trai mình thế?

Lâm Hinh có chút kỳ quái hỏi. Thấy Cận Thi Kỳ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng bổ sung:

- Thi Kỳ, cậu đừng có hoa mắt đấy nhé. Thấy anh mình đẹp trai, định muốn ăn đậu hũ của anh ấy hả?

Cận Thi Kỳ nghe xong lời nói của Lâm Hinh, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Người này vốn là Lâm Vân mà lần trước mình đã gặp, là anh trai của Lâm Hinh. Chả trách hôm nay hắn gọi mình với bộ dạng rất quen thuộc. Hắn thực sự nhận ra mình, tuy nhiên mùi trên người hắn rất hấp dẫn, khiến mình có một loại cảm giác rất thích.

Sặc, thật đúng là hoa mắt rồi. Cô ta vội vàng nói:

- Mình cứ nghĩ anh ấy là người xấu, dùng mê hồn dược dẫn bạn đi rồi, cho nên mới vội vàng chạy tới đấy chứ.

Lâm Vân nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng tự nhủ khó trách Cận Thi Kỳ vừa đến là muốn đánh lén mình. Hóa ra cho rằng mình bắt cóc Lâm Hinh đi, không khỏi thấy xin lỗi với Cận Thi Kỳ này.

- Anh cũng thật là, Cận Thi Kỳ cũng chỉ lo cho em thôi, anh lại làm cho cô ấy ngã xuống đất. Ha ha ha, nhưng mà không sao, mông của Cận Thi Kỳ nhiều thịt lắm.

Lâm Hinh nói xong thì nhìn mông của Cận Thi Kỳ rồi ha ha cười lớn. Nếu không có Lâm Vân ở đây, Cận Thi Kỳ còn cảm thấy không sao cả, nhiều nhất cười nhạo lại.

Nhưng Lâm Vân ở đây, cô chỉ cảm thấy trên mặt phát sốt, lại rụt rè không dám cười nhạo cùng Lâm Hinh.

Lâm Vân đột nhiên cau mày, hắn nghĩ tới một việc, chính là cô gái nhặt rác mà hắn gặp vừa rồi. Khi mình nói tới Lam Cực cô ta một chút dị thường cũng không có. Nhưng mình tin chắc rằng cô bé trên vật trang sức bằng thạch anh đeo trên ngực Lam Cực, quả thực là cực kỳ giống với cô nhặt rác này.

Nếu như Lam Cực bị kẻ thù đuổi giết, vậy thì anh ta gia nhập bộ đội đặc chủng rất có khả năng là đổi tên. Chính là nói Lam Cực mà mình nói này cũng không phải tên thực của anh ta.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân đột nhiên có một loại xúc động là sắp tìm được cô gái này. Nếu cô ta là người có liên quan với Lam Cực, thì mình bất luận ra sao cũng phải giúp Lam Cực tìm được cô ta.

Sau khi Lâm Hinh cùng Cận Thi Kỳ náo loạn một hồi, bỗng nhiên thấy anh trai vẫn mang bộ dạng kỳ quái, trong lòng cả kinh. Lẽ nào anh trai vẫn chưa thực sự khỏi bệnh? Nghĩ đến đây cô không còn tâm tư trêu đùa tiếp với Cận Thi Kỳ nữa, đi lên trước kéo cánh tay của Lâm Vân lắc lắc rồi nói:

- Anh ơi, anh sao thế?

Lâm Vân lấy lại tinh thần, nhìn hai người hỏi:

- Dưới ký túc xá của bọn em có phải thường có một cô gái nhặt rác không?

- Vâng ạ, em còn thường cố ý nhặt dồn chai lọ trong ký túc để đưa cho cô ta đấy.

Lâm Hinh nói đến đây thì đưa mắt nhìn Lâm Vân. Cô cũng vì có một người anh trai lang thang bên ngoài, cho nên luôn rất đồng cảm với những người lang thang nhặt rác.

Nhưng cô không biết tại sao anh trai lại hỏi về chuyện này. Lẽ nào cô nhặt rác đó cũng quen với anh trai mình. Cái này cũng có khả năng, bởi vì mình vài ngày trước khi nhìn thấy anh trai, anh ấy cũng không phải là một người đàn ông lang thang nhặt rác hay sao chứ?

Lâm Vân vừa thấy Lâm Hinh hai mắt đỏ lên, biết cô khẳng định nhớ lại chuyện mình cũng là người lang thang, giơ tay xoa xoa đầu Lâm Hinh. Trong lòng thấy rất áy náy với người em gái luôn nhớ về mình này. Mình đã quên hết không nhớ gì về nó, nhưng nó lại luôn luôn nghĩ tới mình. Về sau mình nhất định phải quan tâm nó nhiều hơn.

Lâm Hinh thấy anh trai xoa đầu mình, thần sắc dường như có chút tự trách, thậm chí lại đang nghĩ gì đó. Cô sợ anh trai lại nghĩ quá nhiều, sẽ không còn nhớ nhiều về mình nữa, vội vàng nói:

- Anh ơi, có phải anh đã về một lần rồi đúng không?

Lâm Vân gật gật đầu nói:

- Ừ, nếu không làm sao anh biết em học ở trường này chứ.

Lâm Hinh lúc này dường như mới hiểu rõ ra, hóa ra Tam gia gia đã tìm thấy anh trai rồi. Mình muốn nói tại sao anh mới có mấy ngày đã thay đổi lớn như vậy, lẽ nào anh đã khỏi thật rồi? Vậy thì tốt quá.

Mặc kệ anh trai có khỏi hay không, cũng không quan tâm Tam gia gia nghĩ gì. Mình bất luận thế nào cũng phải thao sát anh, không thể để anh đi lang thang một lần nữa.

- Anh à, sao một mình anh đến tìm em vậy?

Lâm Hinh nắm chặt lấy tay anh hỏi. Cô bây giờ rất lo lắng, không biết anh đã thực sự khỏi hẳn hay chưa.

Lâm Vân sững sờ, lập tức hiểu được ý của Lâm Hinh, trong lòng rất cảm động:

- Hinh à, anh không sao, em yên tâm đi. Cho dù sau này anh ra ngoài rồi, thì vẫn thường xuyên về thăm em và mẹ.

- Anh, anh chưa ăn cơm đúng không, chúng ta đi ăn cơm nhé. Thi Kỳ, cùng đi nhé.

Lâm Hinh nói xong nhìn Cận Thi Kỳ. Cô thấy anh trai mình thật sự không sao, trong lòng hết đỗi vui mừng.

Cận Thi Kỳ bởi vì vừa rồi hiểu lầm Lâm Vân, nên có chút ngượng ngùng. Thấy Lâm Hinh nói vậy cũng lập tức đồng ý, đi tới bên phải Lâm Vân nói:

- Em xin lỗi, anh Lâm. Vừa rồi em không nhận ra người đó là anh, còn nghĩ là…

Lời của Cận Thi Kỳ còn chưa nói xong, thì Lâm Vân đã biết ý của cô ta rồi, liền vội vàng nói:

- Không sao đâu. Lúc đó không nhận ra cũng rất bình thường mà. Hơn nữa bạn của em khi đó cũng rất sốt ruột, em e là cũng không nhìn kỹ được đúng không? Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nào. Vừa rồi anh cũng xin lỗi vì đã làm em bị đau.

Lâm Vân nói xong không thèm để ý chút nào đi thẳng ra cổng trường. Trong lòng nghĩ Cận Thi Kỳ này thoạt nhìn tuổi cũng không phải là lớn, làm sao mà đã có bạn trai rồi. Không biết em gái mình đã có bạn trai chưa, đợi lát nữa mình phải hỏi mới được, nếu không thì tìm một Hoa Hoa Công Tử là được rồi. Nghe xong lời Lâm Vân nói, mặt Cận Thi Kỳ lại đỏ lên, muốn nói vài câu nhưng không thốt ra nổi, chỉ đành đi theo sau Lâm Vân và Lâm Hinh.

Không ngờ khi đi đến bên cạnh Lâm Hinh, Lâm Hinh liền túm lấy Cận Thi Kỳ nói:

- Được rồi, bây giờ hiểu lầm đã được hóa giải, nếu không thì Thi Kỳ làm bạn gái của anh mình đi. Anh trai mình cũng được đấy chứ, đến mình còn phải ghen tị với cậu đó, ha ha ha.

Cận Thi Kỳ nghe xong lời Lâm Hinh nói, mặt lập tức lại đỏ lên. Nếu không phải Lâm Vân ở đây, cô ta sớm đã cho Lâm Hinh một trận rồi.

- Được rồi Hinh, Thi Kỳ đã có bạn trai rồi, em không phải lo hộ đâu. Hơn nữa chuyện của anh em không cần phải lo lắng, anh nhất định sẽ tìm được chị dâu em. Yên tâm đi.

Lâm Vân thuận miệng nói ra, Lâm Hinh lại nghe thành anh trai muốn mình tìm bạn gái. Nhưng Thi Kỳ thực sự là một cô gái ưu tú, chắc là anh vẫn chưa biết thôi.

Cận Thi Kỳ nghe xong lời Lâm Vân nói mặt lại đỏ lên, nhưng không có cách nào để giải thích. Lẽ nào mình nói người đó không phải là bạn trai mình? Ý ở đây không phải nói là lời của Lâm Hinh đúng, anh có thể để em làm bạn gái anh? Cách giải thích này Cận Thi Kỳ tuyệt đối sẽ không nói ra.

- Ai chà, mình nói này Thi Kỳ. Cậu hôm nay nhã nhặn thế! À, không đúng, không đúng. Nên nói là rụt rè thế. Ừm, quả nhiên là một nữ sinh trong sáng.

Lâm Hinh vừa mới dứt lời, Cận Thi Kỳ cũng không thể còn nhịn được bản tính bạo ngược của mình, lập tức tóm lấy Lâm Hinh.

Hai người cứ đánh tới đánh lui quanh người Lâm Vân. Lâm Vân thấy hai người đùa chạy quanh mình, trong lòng thấy vô cùng ấm áp. Tự nhủ có một người em gái cũng tốt mà, nếu không đi đến nơi nào để hưởng thụ mối tình thân chân thành như vậy chứ?

- Anh à, làm sao anh biết Thi Kỳ đã có bạn trai rồi? Lẽ nào anh đã nhìn thấy rồi hả? Hay là bị anh bắt gặp lúc đang hoạt động hả? Ồ, khẳng định là Thi Kỳ và bạn trai hẹn hò bị anh bắt gặp, đúng chứ?

Lâm Hinh trong lòng tự nhủ Cận Thi Kỳ có bạn trai sao mình không biết, mà anh trai lại biết được vậy? Tuy nhiên lời này là cô cố ý trêu ghẹo Thi Kỳ thôi, bởi vì cô biết Thi Kỳ không có bạn trai đâu. Lần này Cận Thi Kỳ thật sự là nhịn không được muốn cãi lại, nhưng Lâm Vân lại giành nói trước:

- Đừng có lấy chuyện của Thi Kỳ ra để nói, nói cho anh biết đi, có phải em có bạn trai rồi đúng không? Nếu như có, nhất định phải cho anh xem mặt. Em biết là cách nhìn của anh hơn em nhiều mà. Em đừng có bị người ta lừa rồi mà không biết nhé.

- Hừ, em đâu có muốn tìm bạn trai chứ. Nam sinh trong trường người nào kẻ nấy ngây ngô đến muốn chết. Em muốn tìm một người đẹp trai như anh. Sao nào, mắt nhìn của em không tệ đấy chứ.

Lâm Hinh nói rồi ôm lấy cánh tay Lâm Vân hì hì cười không ngừng. Cận Thi Kỳ vốn muốn giải thích, nhưng thấy Lâm Hinh đã nói xa ra chuyện khác, cũng ngại nhắc lại lần nữa.

- Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm.

## 244. Chương 199: Tình Anh Em (2)

Lâm Vân trước đó nhìn hai cô gái đùa giỡn với nhau, lại cảm thấy mối thân tình nồng đậm mà Lâm Hinh giành cho hắn, hắn thậm chí cảm giác được Lâm Hinh là vì muốn hắn vui vẻ một chút. Thậm chí là muốn mình đừng nghĩ đến những chuyện không tốt để rồi lại phải chịu đả kích. Trong lòng hắn có một niềm vui nói không nên lời đang vấn vít không thôi.

- Được thôi ạ. Hôm nay anh mời chứ nhỉ?

Nói rồi Lâm Hinh lại rất nhanh víu lấy tay anh, quay đầu nói với Cận Thi Kỳ:

- Thi Kỳ, không dám hả, hihihi. Vậy thì mau mau lên trước dẫn đường đi. Hôm nay đi ăn gì nhỉ? Thôi anh dẫn đường đi, dù sao cũng do anh mời mà.

Cận Thi Kỳ đột nhiên đi đến bên kia của Lâm Vân, cũng giơ tay túm lấy cánh tay hắn:

- Có gì không dám chứ, mình không phải cũng gọi là anh Lâm sao, thật là.

- Chậc, Thi Kỳ, cậu cũng giỏi nhỉ. Cậu không dám ôm anh ấy giống mình đúng không. Chắc không dám rồi, mình biết mà.

Lâm Hinh thấy Cận Thi Kỳ cũng ôm lấy tay anh trai, ngược lại có chút khâm phục Thi Kỳ này. Bình thường thực là không nhìn ra, tuy nhiên lại lập tức mở miệng tương kích.

Lâm Vân thấy thế thầm buồn cười, vội vàng nói:

- Được rồi, chúng ta đi nhanh chút đi. Bụng anh đói lắm rồi đây.

Nói rồi sải bước nhanh hơn về phía cổng trường. Mọi người trong sân trường thấy hai người không ngờ đều víu lấy tay nam sinh kia, không khỏi đều trừng mắt nhìn, còn cho rằng mình bị hoa mắt.

Lâm Vân mới vừa đi tới cổng trường học, lại gặp lại nữ sinh chủ động bắt chuyện với mình lúc đầu kia. Cô ta thấy Lâm Vân mỗi bên một người, há to miệng gần như không dám tin. Người này rõ ràng lúc đầu là nói dối mình mà, không ngờ hai hoa khôi giảng đường đã bị hắn dụ dỗ rồi. Người này cũng biết lừa người khác đấy chứ! Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh này không biết sao lại bị hắn ta lừa rồi. Cho dù hai người họ có quan hệ tốt hơn đi nữa, cũng không thể hòa hợp đến như vậy chứ? Lúc đang nghĩ, ba người họ đã đi ra khỏi trường.

Ra cổng trường, Lâm Vân nhìn đông nhìn tây nhưng không nhìn thấy cô gái vừa rồi đó nữa, thuận miệng hỏi:

- Hinh, người phụ nữ nhặt rác bên dưới ký túc bọn em ở, thường tới đây hay không?

- Không ạ, bình thường mỗi chiều thứ sáu hàng tuần cô ta sẽ tới. Cô ta thường xuyên đến đây đã gần nửa năm rồi. Anh à, anh quen cô ta sao?

Lâm Hinh thấy anh trai lại hỏi về cô gái đó, có chút kinh ngạc trả lời:

- Có chút quen thôi, nhưng chắc là không biết. Lần sau có gặp thì sẽ hỏi lại vậy. Không nói cái này nữa, hiện tại anh không biết gần đây chỗ nào có đồ ăn ngon. Hinh em dẫn đường nhé.

Lâm Vân thấy Lâm Hinh nói mỗi chiều thứ sáu hàng tuần cô ta sẽ đến, cũng không hỏi thêm nữa, mà hỏi về chỗ ăn cơm.

- Để em xem em còn bao nhiêu tiền đã nhé. Anh, chờ em chút.

Nói rồi Lâm Hinh rút tay ra khỏi cánh tay Lâm Vân, lấy bóp da của mình ra nhìn.

Lâm Vân cười rồi cầm bóp da bỏ lại túi cho Lâm Hinh:

- Đi thôi, anh có tiền rồi, thoải mái ăn luôn.

Tuy nhiên rất nhanh hắn lại lấy bóp da của Lâm Hinh lại. Hắn nhìn thấy trên đó có một tấm ảnh của mình. Chỉ có điều khác rất nhiều so với hiện tại, trông rất chán.

- Đó là ảnh trước kia của anh đấy. Mẹ đã cho em sau khi anh đi.

Lâm Hinh thấy Lâm Vân nhìn tấm ảnh trên bóp da của mình, trong lòng thấy buồn. Tuy nhiên rất nhanh đã vui trở lại, chí ít bây giờ đã tìm thấy anh rồi. Trả bóp da lại cho Lâm Hinh, Lâm Vân trong lòng có chút bang khuâng. Sớm biết em gái và mẹ nhớ mình như vậy, thì thật sự là mình đã sớm quay về thăm họ rồi.

- Nhưng anh à, trên người anh hình như không có mấy thứ như bóp da nhỉ. Chí ít là em không nhìn thấy. Huống hồ Tam gia gia cũng sẽ không cho anh bao nhiêu tiền.

Nói rồi Lâm Hinh tìm một lượt trong túi áo của Lâm Vân.

- Chỗ em cũng có tiền.

Khi Cận Thi Kỳ rút tay mình ra, mới phát hiện mình đã không phải là đứng cách Lâm Vân, mà cũng ôm sát lấy cánh tay Lâm Vân giống như Lâm Hinh vậy. Sao lại tự nhiên như thế chứ, khuôn mặt cô đỏ lên, vội vàng định lấy ví của mình ra.

- Không cần đâu, hai em đều là em gái của anh, ăn cơm làm sao có thể để bọn em trả tiền chứ. Thật là quá xem thường người anh này rồi đấy nhé.

Nói rồi Lâm Vân cũng đẩy ví của Cận Thi Kỳ về chỗ cũ, mỗi tay kéo một người cùng đi về nhà hàng phía trước.

Lâm Vân nhìn ra được Cận Thi Kỳ xấu hổ mà rút tay ra. Tự nhủ Cận Thi Kỳ này da cũng thật là mỏng quá đi. Để đánh tan sự xấu hổ của Cận Thi Kỳ, Lâm Vân chủ động nắm lấy tay cô. Quả nhiên khi tay bị Lâm Vân lôi đi, màu đỏ trên khuôn mặt của Cận Thi Kỳ cũng nhạt dần, cũng không còn xấu hổ nữa.

- Anh à, anh cũng thật phóng khoáng đó nha. Nhanh như vậy đã lôi tay Thi Kỳ rồi sao?

Lâm Hinh ra vẻ khoe khoang khoác lác nói.

- Nếu còn em còn khoác lác như vậy nữa, anh sẽ đưa em đi ăn mì sợi Lan Châu…

Khi Lâm Vân nói đến mì sợi Lan Châu, bỗng nhiên mặt mềm xuống. Hắn nhớ lại cảnh hôm đó Hàn Vũ Tích dẫn hắn đi ăn mì sợi Lan Châu. Vũ Tích không biết đi đâu rồi, nhớ cô ấy quá! Mình tuy rất muốn sớm tìm cô ấy quay về, nhưng mình biết bắt đầu từ đâu đây? Chỉ có thể hi vọng lão gia tử của Lâm gia và Lục Dược có thể tìm thấy một chút manh mối. Dù sao lực lượng của mình còn hạn chế hơn nhiều so với lực lượng của chính quyền, ài!

Cả Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh đều cảm thấy lòng bàn tay của Lâm Vân đột nhiên trở nên nóng ẩm, đều có chút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Lâm Hinh đột nhiên nhìn thấy thần sắc của anh mình rất dịu dàng, lại mang theo một chút thân thiết. Người này còn là anh trai của mình không, tại sao trước đây mình chưa từng thấy qua những biểu hiện như vậy?

Hơn nữa cô còn thấy Lâm Vân tốt hơn trước rất nhiều, không còn kiểu không thích ở cùng với mình nữa. Trước đây mỗi lần cô ở cùng với hắn, thì hắn đều cho cô chút tiền rồi bảo cô ra chỗ khác chơi. Nhưng bây giờ Lâm Hinh đột nhiên có một loại cảm giác là có được một người anh trai thực sự.

Cận Thi Kỳ trong lòng lại đang nghĩ, tâm tư của anh trai Lâm Hinh thực rất tinh tế, sự xấu hổ vừa rồi của mình khẳng định đã bị anh ấy nhìn ra. Còn nữa anh ấy không ngờ lại đẹp trai như vậy. Lần trước sao mình lại không nhìn ra nhỉ. Không đúng, lần trước mình đã nhìn thấy tay của anh ấy rồi, một bàn tay rất đẹp. Đột nhiên Cận Thi Kỳ có một loại kích động, muốn giơ bàn tay đang cầm lấy tay mình đó lên xem. Tuy nhiên chỉ nghĩ qua một chút mà thôi, anh trai của Lâm Hinh này không ngờ ăn diện và không ăn diện lại khác nhau nhiều như vậy. Còn nữa, khi ở bên cạnh anh ấy tạo sao lại có một loại cảm giác rất thanh bình?

Lâm Hinh thấy anh trai dẫn mình và Cận Thi Kỳ đi vào Yến Kinh Minh Châu, vội vàng kéo tay anh lại nói:

- Anh à, ở đây không phải là nơi mà chúng ta có thể vào ăn đâu, trong đó đắt đỏ lắm. Em và Cận Thi Kỳ đều là người nhà mình, anh không cần băn khoăn gì đâu.

- Đúng đấy ạ, anh Lâm. Chúng em tùy ý ăn gì cũng được thôi mà, đây là nhà hàng năm sao. Những thứ trong đó đều đắt hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng ăn vào cũng chưa chắc đã ngon đâu.

Lâm Vân nghe xong thầm buồn cười, lại có chút cảm kích với người em gái và Cận Thi Kỳ luôn lo lắng cho mình mọi nơi mọi lúc này, chỉ đành nói:

- Không sao. Nếu đã là anh trai của bọn em, thì đương nhiên phải mời bọn em ăn ngon rồi. Anh có tiền, vào đi.

Lâm Vân nói xong thì đi thẳng vào trong.

Hai cô gái đành phải rất nhanh nắm lấy tay Lâm Vân đi vào nhà hàng năm sao. Lâm Hinh tuy là người nhà Lâm gia, nhưng cũng không có ai dẫn cô tới những nơi này ăn cơm. Địa vị của mẹ và cô cũng chỉ mới được nâng cao nửa năm nay mà thôi. Trước đây cũng chỉ cho một tháng ít sinh hoạt phí.

Cho nên khi bước vào cô có chút gò bó, ngược lại Cận Thi Kỳ thì tốt hơn một chút, nói rõ rằng cô cũng từng vào đây rồi. Lâm Hinh thấy vậy trong lòng thầm thấy buồn, thân là con gái ruột của gia chủ một đại gia tộc, mà ngay cả nhà hàng năm sao cũng chưa từng vào qua. Điều này nói rõ rằng địa vị của Lâm Hinh và mẹ trước đây ở Lâm gia như thế nào rồi.

Đối với những người của Lâm gia thì càng thêm tức giận. Nếu là người bình thường thì đã đành, dù sao ở đây cũng không phải là nơi người thường có thể đến. Nhưng ở Lâm gia, nó không thể khiến Lâm Vân không tức giận được. Lâm Khải kia có thể lái chiếc Lamborghini chạy tán loạn khắp nơi, còn em gái mình thì ngay cả nhà hàng năm sao cũng chưa từng được đến qua.

- Tôi muốn một phòng riêng, rộng rãi chút.

Lâm Vân nói với nhân viên phục vụ tới nghênh đón.

- Vâng, ba vị mời theo tôi.

Nhân viên phục vụ dẫn ba người lên một phòng riêng bên cạnh cửa sổ trên tầng ba, Lâm Vân nhìn một chút, cũng coi như là vừa ý.

- Anh à, anh có biết một bừa cơm ở đây phải tốn bao nhiêu tiền không? Đừng có mà ăn xong rồi lại không trả nổi tiền, thế thì chết chắc rồi.

Lâm Hinh sau khi thấy nhân viên phục vụ đi ra, nhỏ giọng nói với Lâm Vân.

- Yên tâm đi. Được rồi, Lâm Hinh, sinh hoạt phí một tháng của em và mẹ là bao nhiêu?

Lâm Vân đột nhiên nhớ tới, quần áo trên người em gái cũng không phải là hàng hiệu gì, theo cách nói của cô, nửa năm nay địa vị mới được nâng lên. Nếu là nửa năm trước thì cuộc sống sẽ như thế nào đây?

## 245. Chương 200: Phòng Riêng Bị Đá

- Trước kia mỗi tháng em có hai ngàn tệ, mẹ có năm ngàn tệ. Lần trước em có nghe nói sẽ tăng tiền cho em, chỉ có điều trong thẻ của em mỗi tháng vẫn chỉ có hai ngàn thôi. Em đoán là chuyện này cha không biết, tuy nhiên hai ngàn em cũng đủ dùng rồi. Nên cũng không nói thêm gì.

Lâm Hinh nói xong, tâm tình có vẻ có chút uể oải. Cô biết sinh hoạt phí mà cô nhận được trong gia tộc khẳng định là rất thấp. Tuy nhiên địa vị vẫn luôn thấp kém, có sinh hoạt phí là không tện rồi, cũng không dám nói gì nhiều. Ngộ nhỡ đắc tội với một số người trong gia tộc, e là Lâm Hinh cô một phân tiền cũng không thể lấy đến tay được.

Huống hồ từ sau khi anh trai bị đuổi ra ngoài, trong lòng cô biết rõ địa vị của mẹ và cô trong mắt cha như thế nào. Loại chuyện này tuyệt đối không thể nói cho cha biết.

Lâm Vân trong lòng thầm giận, không biết đây là do ai làm. Phỏng chừng mỗi tháng sinh hoạt phí của Lâm Hinh khẳng định không chỉ có hai ngàn, trong này ắt hẳn đã có người cắt xén. Tuy nhiên chút tiền ấy Lâm Vân cũng chẳng muốn để ý tới. Quyết định sau khi cơm nước xong dẫn Lâm Hinh đến công ty của mình. Về sau mọi tiêu phí của nó tính lên đầu mình là được rồi.

Lúc này nhân viên phục vụ đã mang menu đến. Cận Thi Kỳ nhận lấy menu nhìn qua một chút, mặt lập tức đỏ bừng lên, rõ ràng là đã bị giá cả trên đó dọa cho sợ rồi.

Lâm Hinh giành lấy menu từ trong tay Cận Thi Kỳ, nhìn qua một chút, biểu lộ không khá hơn so với Cận Thi Kỳ bao nhiêu. Lâm Vân thấy thế, biết rằng bảo hai người này gọi đồ ăn là không thể, liền thuận tay lấy menu từ tay Lâm Hinh qua và nhìn. Tương đối mà nói, thức ăn ở đây còn rẻ hơn một chút so với nhà hàng mà lần trước mình cùng mấy người Lưu Chính Văn đến ăn.

- Hai đứa thích ăn nhạt hay là ăn cay?

Lâm Vân nhìn nhìn hai người, hắn cảm thấy Cận Thi Kỳ thì ăn nhạt một chút, còn Lâm Hinh hẳn là giống mình.

- Cay ạ.

Hai cô gái dị khẩu đồng thanh nói thích ăn cay, tuy nhiên Cận Thi Kỳ nói tiếp:

- Anh Lâm, thức ăn ở đây rất đắt, em cảm thấy không phù hợp lắm.

- ¬Vậy phải làm sao. Dù sao cũng đến rồi, lẽ nào lại đứng lên đi. Nói không chừng nếu bây giờ chúng ta đi, nhà hàng này vẫn thu tiền của chúng ta đấy.

Lâm Vân thấy thế nói đùa một câu, khiến cho hai người bọn họ biết bây giờ đã không thể đi được nữa rồi.

- Nhà hàng của chúng tôi nếu không chọn đồ ăn sẽ không tính tiền đâu ạ.

Nhân viên phục vụ nghe thấy Lâm Vân nói như vậy liền vội vàng giải thích. Cô cũng nhìn ra ba người vừa đến này hẳn đều là sinh viên. Nhưng cách ăn mặc của nam sinh viên này đều là hàng hiệu, lẽ nào một thân hàng hiệu như vậy không ăn nổi một bữa cơm. Huống hồ hai nữ sinh đều là những cô gái rất ưu tú, đều là dạng mà nam sinh thích mời khách.

Lâm Vân thấy thế một hơi gọi mười món ăn, ba người ăn mà gọi nhiều món như vậy đã xem như là rất nhiều rồi. Hai cô gái ngồi một bên trông thấy rất sốt ruột, nhưng lại không tiện nói những câu như gì mà đắt thế. Dù sao đàn ông cũng cần một chút sĩ diện, luôn nói lời này, nhân viên phục vụ không có đây thì không sao, có người ta ở đây xem như không cho Lâm Vân thể diện rồi.

Thật vất vả để gọi xong chỗ thức ăn này, hai cô gái cuối cùng cũng thở phào một cái, không nghĩ tới Lâm Vân lại nói tiếp:

- Cho thêm hai chai Lafite, đồ ăn mang nhanh lên chút.

Nhân viên phục vụ này vừa đi ra, Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ liền nhìn Lâm Vân với chút lo lắng.

- Anh à, anh biết chỗ này bao nhiêu tiền không? Tuy nhà có tiền nhưng không phải của chúng ta đâu.

- Em sợ…

Lâm Hinh lập tức thể hiện ra sự lo lắng của mình.

- Cái này…

Cận Thi Kỳ lại không biết nên nói gì mới tốt.

- Hai công chúa à, các em yên tâm đi. Hiện tại anh có mở một công ty, cũng xem như có chút tiền. Về sau phí tiêu dùng của Lâm Hinh sẽ được chi từ công ty của anh. Em cũng không cần qua bên Lâm gia nhận tiền nữa.

Lâm Hinh vừa cười vừa nói:

- Sao, anh à, anh mở công ty rồi hả? Nhưng anh mới…

Lâm Hinh muốn nói Lâm Vân mới khỏe lại được mấy ngày, không ngờ đã mở công ty rồi. Cho dù mới mở công ty được mấy ngày, cũng không hẳn là bây giờ đã có tiền mà. Tuy nhiên lời này dường như của chút đả kích đến anh trai mình, nên cô lập tức nén lại không nói ra. Lâm Vân đương nhiên biết ý của Lâm Hinh. Cũng không có gì để giải thích, chỉ là muốn sau khi ăn xong thì dẫn Lâm Hinh đến công ty dạo một vòng.

Không mất bao nhiêu thời gian, đồ ăn đã được mang lên một nửa. Quả nhiên là mang lên rất nhanh. Rất rõ ràng là đồ ăn mà Lâm Vân gọi rất hợp khẩu vị với Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ, hai người căn bản không chút cố kỵ ăn một cách ngon lành. Cận Thi Kỳ bởi vì cũng đã quen thuộc với Lâm Vân, nên cũng không có chút khách khí nào.

Lâm Vân thấy tư thái dùng bữa của hai người, trong lòng nghĩ hai cô em này cũng thật biết ăn đó chứ. Gần như chẳng kém mình chút nào.

- Anh cũng ăn đi, sao mà em thấy anh uống thì nhiều mà ăn lại ít thế? Nào, chúc mừng anh em ta trùng phùng, cạn một ly nào.

Khi Lâm Hinh nâng ly lên, mặt đã có chút đỏ.

- Em cũng muốn cạn một ly.

Cận Thi Kỳ cũng đã uống đến mức mặt đỏ bừng bừng, thấy Lâm Hinh nâng ly, cô cũng không chút yếu thế nâng ly của mình lên. Không đợi Lâm Vân uống trước, hai cô đã một ngụm uống cạn ly của mình.

Lâm Hinh lại ăn một miếng ốc biển, quay đầu nói với Lâm Vân:

- Anh à, có một chuyện em thực rất muốn hỏi anh. Nội y “Vân Tàm Miên” ở Phụng Tân kia là được anh mở hả? Em nghe mẹ nói qua một lần, mẹ nói là do anh mở?

Nghe xong lời của Lâm Hinh nói, Cận Thi Kỳ dừng đôi đũa đang gắp thức ăn. Cô cũng rất muốn biết nội y “Vân Tàm Miên” có phải là do Lâm Vân mở hay không.

Lâm Vân còn chưa nói gì, thì “Ầm” một tiếng, cánh cửa bị phá bật ra. Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều ngây ngẩn cả người.

Một gã đàn ông toàn mặt là máu, bị người ta đá vào trong phòng riêng của Lâm Vân. Lâm Vân nhướng mày, vẫn không nói gì, chỉ nghe thấy vài tên cùng tới nói với mấy người bọn họ:

- Mau cút ra ngoài, lão tử có việc phải làm.

Lâm Hinh cùng Cận Thi Kỳ sợ tới mức lập tức đứng lên, trốn ra sau lưng Lâm Vân.

- Ầy, không ngờ lại có loại hàng này sao, nam cút ra ngoài, còn hai cô em thì ở lại.

Một tên trong số đó mặt có để râu nói.

- Không cần ra ngoài nữa, để bọn họ nằm ở đây một chút. Hắc Khôi, mày ra đóng cửa lại đi.

Một tên dáng người cao dẫn đầu nhìn Lâm Vân một cái, rồi nói với tên râu ria kia.

“Rầm” một tiếng, cửa một lần nữa bị đóng lại.

Lâm Vân quan sát thoáng qua năm gã vừa vào. Tên đầu tiên là bị truy đuổi, toàn thân đầy máu tươi. Bốn tên phía sau là kẻ truy đuổi, tên dẫn đầu rất cao. Một tên đen kịt phía sau có lẽ là Hắc Khôi mà bọn chúng gọi, một tên to khỏe và một tên để râu. Hắc Khôi và tên to khỏe trong tay còn cầm một cây côn sắt.

- Anh ơi…

Lâm Hinh níu chặt lấy vạt áo của Lâm Vân, tựa sát vào sau người hắn, toàn thân run lên.

Cận Thi Kỳ lại cầm lấy điện thoại muốn gọi điện thoại. Tên được gọi là Hắc Khôi đã đóng cửa phòng đó, quay đầu lại không ngờ thấy có người gọi điện thoại, lập tức bước lên mấy bước, nâng chân lên đá một đá vào tay cầm điện thoại của Cận Thi Kỳ.

Chân đá đến trước mặt Lâm Vân, đã bị Lâm Vân một phát bắt được. Chỉ nghe một tiếng rắc rắc, xương cốt toàn bộ bị gãy hết. Tiếng kêu thảm của Hắc Khôi còn chưa thốt ra, Lâm Vân đã giơ chân lên một cước đá vào giữa háng của người này, đồng thời khẽ buông tay, Hắc Khôi này liền bay ngược ra phía sau cho đến khi đụng vào tường mới tuột xuống. Trong miệng máu tươi đã không ngừng phun ra.

Cảnh này chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi, cho đến khi Hắc Khôi kia trượt từ trên vách tường xuống, miệng phun đầy máu thì mấy người này mới phản ứng lại, cùng nhau xông lên vây lấy Lâm Vân.

- Nhìn không ra nhỉ, hóa ra mày cũng to gan đấy, không ngờ ra tay ác như vậy. Mày có biết mày đã ra tay đánh người của ai không hả? Mau cầu cho người nhà của mày đi.

Tên dáng người cao hầm hầm nói.

Tên để râu đã cầm điện thoại lên bắt đầu gọi. Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lâm Vân, đều không ngờ rằng Lâm Vân nhìn dịu dàng như vậy, khi ra tay lại lợi hại lại ác như thế. Lúc này tên để râu đã buông điện thoại xuống, nhìn tên dáng cao nói:

- Anh Hưởng, em đã gọi điện cho anh Uy rồi, bây giờ làm thế nào ạ.

Nói xong nhìn Lâm Vân, xem ra gã đối với việc ba người phía bọn họ xử mình Lâm Vân vẫn chưa có chút nắm chắc nào.

Lâm Vân ngược lại cũng không lập tức tiến lên động thủ, chỉ nhìn người thanh niên cả người đầy máu kia và không nói gì. Người thanh niên này thấy Lâm Vân đã trấn trụ được đám người kia, cũng vội vàng chuyển tới chỗ Lâm Vân, nhìn Lâm Vân muốn nói lại thôi.

Lâm Hinh lại túm lấy tay Lâm Vân rồi nấp ra phía sau hắn, nói:

- Anh ơi, bây giờ phải làm sao đây? Em có cần gọi điện cho chú Viễn Phong ở đại viện không?

- Không cần, em buông tay ra đi. Nhìn xem anh giáo thị đám cạn bã này thế nào nhé.

Lâm Vân nói xong đợi cho Lâm Hinh buông tay.

- Anh à, anh đừng có qua đó, đám người này đều là dân liều mạng cả. Bọn họ ba người, anh chỉ có một người, hay cứ để em gọi điện về cho chú nhé.

Lâm Hinh thấy Lâm Vân định qua đó, càng nắm chặt lấy tay hắn.

- Không sao, em nhìn anh nhé.

Lâm Vân lấy tay Lâm Hinh ra, bước tới trước mặt tên dáng người cao, một cước vung ra.

Gã đàn ông này rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân đi tới, cũng thấy Lâm Vân tung chân, nhưng không thể nào tránh kịp. Trơ mắt nhìn chân của Lâm Vân đá lên ngực mình, chỉ cảm thấy ngực đánh thụp một cái, cả người liền bay lùi ra phía sau, y hệt tên Hắc Khôi kia dính đét vào tường, phun ra mấy ngụm máu rồi rơi xuống đất, đè lên người tên Hắc Khôi đang nằm bẹp ở đó. Tên để râu và tên to khỏe còn lại lùi ra sau mấy bước lo lắng nhìn Lâm Vân. Đã gặp qua kẻ đánh nhau lợi hại, nhưng lợi hại giống như Lâm Vân thì chưa từng thấy qua. Bọn họ ở trước mặt người này dường như không có chút lực trả đòn nào.

## 246. Chương 201: Cảnh Sát Thường

Lâm Vân lạnh lùng nhìn tên lưu manh, bảo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ lui lại, tiếp tục đi về phía y.

- Cậu đừng tới gần đây, cậu có biết chúng tôi là người của ai không. Chúng tôi là người của Uy ca. Uy ca…

Tên mọc đầy râu này còn chưa nói xong, Lâm Vân đã đi tới đá một cước vào háng của y. Y liền hét thảm một tiếng. Tên cơ bắp bên cạnh thấy thế liền vung côn sắt trong tay về phía của Lâm Vân.

Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh sợ hãi kêu lên, Lâm Vân không quay đầu, giơ tay bắt lấy cái côn sắt, rồi kéo lại về phía mình. Tên cơ bắp kia bị Lâm Vân kéo tới phía trước, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Vân đá vào lồng ngực, rồi bay về phía cánh cửa, phun vài ngụm máu tươi. Cánh cửa lần nữa được mở.

Lâm Vân lại đi tới tên đầy râu kia, cúi người đập tay vào vai của y. Một cảm giác đau đớn toàn thân xông tới. Khiến tên đầy râu này cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình như bị thiêu đốt, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục bình thường. Chỉ có Lâm Vân là biết, người này đã bị mình cắt đứt tâm mạch, không còn sống được mấy tháng nữa rồi.

Đứng lên, Lâm Vân nhìn tên đầy râu nói:

- Uy ca cái gì mà Uy ca. Ta thấy các ngươi cũng toàn là một lũ cặn bã mà thôi. Tốt nhất là Uy ca của các ngươi đừng tới. Bởi tới đây y sẽ phải hối hận.

- A, không biết tôi phải hối hận cái gì? Người tuổi trẻ, chỉ sợ người hối hận không phải tôi đi, ha ha…

Một người nam tử trung nên đi từ dưới lầu lên, vẻ mặt tràn đầy âm lãnh. Đi theo sau y là bảy tám tên vạm vỡ săm xổ đầy mình.

- Uy ca.

Nhìn thấy người trung niên kia tới, tên đầy râu vội vàng muốn đứng lên. Nhưng do quá đau đớn nên y không thể đứng lên nổi.

- Sinh viên à? Hắc hắc, sinh viên ngày nay thật là lợi hại. Ỷ vào vài môn võ mèo cào đã đi khắp nơi ra oai rồi.

- Trước đánh gãy tay chân của hắn, mang hắn và hai đứa con gái kia theo. Sau đó thanh lý chỗ này sạch sẽ. Lão đại sắp tới rồi.

Cái tên Uy ca này ra lệnh xong liền lấy một điếu thuốc ra. Nhưng y còn chưa kịp châm lửa thì một cước của Lâm Vân đã tới.

Một cước này của Lâm Vân cơ hồ không lưu tình chút nào. Bàn tay của trung niên nam tử bị đá đứt bay ra ngoài, sửng sốt vài giây, thẳng tới khi máu phun như suối, mới hôn mê bất tỉnh.

Vài tên thủ hạ vội vàng giúp Uy ca của bọn chúng băng bó vết thương. Những người còn lại đều bao vây Lâm Vân lại. Nhưng ánh mắt của bọn chúng đã không còn sự khinh thường lúc trước. Ngoại trừ vài tên nhìn không thấy rõ động tác, những tên kia thì thấy rõ ràng.

Một cước đã cắt đứt tay của Uy ca, đây là khái niệm gì? Một cước đá ra mà cũng sắc lẻm như dao sao?

Tuy đã vây quanh Lâm Vân lại, nhưng do không có đại ca chỉ huy, vài tên đàn em này không biết nên lao vào chém hay là làm gì.

- Trước chém sau bắt.

Một tên trong đó cho rằng Lâm Vân dấu dao găm ở bàn chân, liền bảo đồng bọn lao lên. Nhưng đúng lúc này có tiếng xe cảnh sát truyền tới. Trong chớp mắt, ở cửa quán ăn đã xuất hiện vài chiếc xe cảnh sát. Không biết là ai đã âm thầm báo cảnh sát. Bảy tám người cảnh sát ra khỏi xe rồi đi lên lầu. Bọn họ nhìn thấy một đám thanh niên đứng đấy và một người trung niên thì nằm trên mặt đất, hơn nữa cả người dính đầy máu tươi, liền biết vấn đề bắt đầu nghiêm trọng.

Hơn nữa người trung niên bị đứt tay kia chính là người ai cũng biết tới ở vùng này. Y là lão đại Kim Uy của hội Kim Lang. Hội Kim Lang là một tổ chức dưới quyền của thiếu gia Lý Danh Sinh, Lý gia,. Việc này ai cũng biết. Cho nên mặc kệ ai đúng ai sai, người của hội Kim Lang là không thể bắt.

- Cảnh sát Thường, Uy ca của chúng tôi bị người này chém đứt tay.

Một tên đầu lĩnh của nhóm côn đồ chỉ vào Lâm Vân nói. Tuy y không có trông thấy Lâm Vân dùng dao, nhưng có thể chém đứt cổ tay của lão đại, nhất định là dùng dao găm gì đó. Chỉ là mình nhìn không rõ mà thôi.

Cảnh sát Thường nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại nhìn mấy người đứng đó. Loại chuyện này vừa xem là biết nguyên nhân. Nhưng biết thì biết, xử lý thì lại rất dễ dàng. Chỉ cần mang Lâm Vân đi, sau đó lặng lẽ giao cho người của hội Kim Lang, là được rồi. Cảnh sát Thường nguyên danh là Thường Vận Trợ. Tuy quan chức không lớn, nhưng làm người rất khéo đưa đẩy, là người làm việc tùy theo hoàn cảnh. Đang muốn đi lên bắt người trẻ tuổi kia, thì thấy hắn mặc toàn đồ hàng hiệu, lại dễ dàng đánh bại mấy tên côn đồ của hội Kim Lang. Điều này chứng tỏ thân phận của Lâm Vân không phải bình thường.

Nơi này là Yên Kinh, không giống như các địa phương khác. Tùy tiện một người cũng có thể là người có địa vị mà Thường Vận Trợ không thể đắc tội nổi. Lý gia tuy cường đại, nhưng cũng cần phải biết người mình muốn bắt là ai.

- Cậu tên là gì?

Cánh sát Thường đi tới trước mặt Lâm Vân, khách khí hỏi.

- Lâm Vân.

Lâm Vân trả lời vô cùng đơn giản, nói cái tên xong là im lặng không nói cái gì nữa. Nếu như cái tay cảnh sát này không hỏi xanh đỏ mà đã bắt mình, thì mình không cần khách khí.

Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh thấy vậy, đều chạy tới phía sau của Lâm Vân, nắm lấy áo của hắn. Máu tươi rơi đầy trên sàn nhà khiến cho hai nàng có chút sợ hãi.

- Lâm Vân?

Thường Vận Trợ cau mày, cái tên này sao nghe quen quen. Họ Lâm ở kinh thành, chẳng lẽ là người của Lâm gia? Đột nhiên y bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Không phải nghe đồn người náo loạn cả Tần gia có tên là Lâm Vân của Lâm gia sao? Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy?

Nghe nói người đó là một người trẻ tuổi anh tuấn, lại có thân thủ bất phàm. Mấy chục người cảnh vệ ở ngoài cửa đều bị tay Lâm Vân kia đánh cho ngất xỉu. Mà người trước mặt mình này vừa đúng với miêu tả, ra tay cũng rất tàn nhẫn. Quan trọng nhất, tên hắn cũng là Lâm Vân.

Thường Vận Trợ lập tức cảm thấy toàn thân như rơi vào hầm băng. Y đã khẳng định 90% người này là Lâm Vân kia. Âm thầm may mắn mình không lao tới bắt luôn. Nghĩ tới đây, Thường Vận Trợ đột nhiên đi tới trước mặt tên đầy râu, nghiêm khắc nói:

- Các anh dám công khai đùa giỡn con gái nhà lành, còn tụ chúng nháo sự, ỷ mạnh hiếp yếu, mang toàn bộ bọn họ đi.

Nghe cảnh sát Thường nói vậy, hơn mười người nam tử ở đây đều sững sờ. Lại dám bắt bọn họ? Hơn nữa tay cảnh sát Thường này còn chưa hỏi diễn biến ra sao, mà chỉ hỏi tên người trẻ tuổi kia đã quyết định luôn rồi.

Bảy tám người cảnh sát rất nhanh đi tới khóa tay bọn họ lại. Ngay cả tên râu ria nằm trên mặt đất cũng bị khiêng đi, chỉ lưu lại một vũng máu tươi.

Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh càng là sững sờ. Hai người hình như không nghe thấy Lâm Vân nói gì à, chỉ thấy anh ấy nói tên của mình mà thôi. Vậy mà đã khiến cảnh sát mang đám côn đồ kia đi. Chẳng lẽ Lâm Vân nổi tiếng như vậy?

Cảnh sát Thường đi tới trước mặt của Lâm Vân, rất cẩn thận hỏi:

- Lâm tiên sinh, những người này đều là lưu manh vô lại, nhưng tôi cũng không thể đắc tội nổi bọn chúng. Bọn chúng là người của Lý Danh Sinh, Lý gia. Tôi chỉ là…

Lâm Vân vừa nghe liền hiểu, hóa ra mấy tên khốn kiếp này là người của Lý gia, lông mày giương lên nói:

- Những tên cặn bã này chỉ biết hại người mà thôi. Cục cảnh sát của các anh tốt nhất nên xóa bỏ khối u này cho xã hội. Trở về nói với người Lý gia một câu. Nói rằng chính là do tôi làm. Đừng để tôi trông thấy bọn chúng xuất hiện lần nữa. Bằng không tôi sẽ rất tức giận.

Thường Vận Trợ nghe Lâm Vân nói vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Phải biết rằng y bắt những người này là rất mạo hiểm. Nếu không có một lời đảm bảo của Lâm Vân mà trở về, thì kết quả của mình rất thảm. Vội vội vàng vàng cáo từ Lâm Vân, lấy điện thoại một bên gọi một bên đi về phía xe cảnh sát.

Mấy tên côn đồ kia đã bị đưa vào trong xe cảnh sát. Lúc cảnh sát Thường rời đi, người thanh niên bị bọn côn đồ đánh đã đỡ một cô gái có vẻ là sinh viên đi ra. Chỉ là khuôn mặt của cô gái này rất tái nhợt, trên mặt còn có dấu tay.

Lâm Vân vừa nhìn là biết chuyện gì, thấy người thanh niên muốn lên tiếng, hắn liền khoát tay nói:

- Cậu mang bạn gái của cậu rời đi thôi. À, chờ một chút. Ông là chủ nhà hàng này?

Lâm Vân nhìn về phía một người trung niên mập mạp vốn từ đầu đến cuối đều cung kính chờ đợi ở một góc.

- Đúng vậy, đã quấy rầy Lâm tiên sinh dùng cơm, nhà hàng Thâm Biểu của chúng tôi thật sự là xin lỗi.

Trong lòng người trung niên này đã không biết âm thầm chửi bọn côn đồ kia bao nhiêu lần. Trêu chọc ai không trêu chọc, lại trêu chọc ngay vào sát thần. Nhà hàng đã mở khá lâu rồi mà còn chưa từng gặp chuyện như vậy. Y cũng đã sớm nghe thấy người trẻ tuổi này nói tên là Lâm Vân, mà Lâm Vân thì y đương nhiên nghe qua.

- Nhà hàng này là của Lý gia.

Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống

- Vâng, chủ tịch là Lý Danh Sinh. Tôi đã gọi điện thoại cho chủ tịch, chắc cậu ấy sắp tới rồi.

Người trung niên nói.

Lâm Vân còn chưa mở miệng, ở lối đi nhỏ đã vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một người nam tử tuổi chừng 40 dẫn theo một người tuổi trẻ, vội vã đi tới, rõ ràng ngay cả thang máy cũng không thể chờ đợi được.

- Chủ tịch…

Người trung niên mập mạp thấy hai người đi lên, vội vàng chào hỏi.

## 247. Chương 202: Chủ Tịch

## 248. Chương 203 (1): Dạ Minh Châu

Cuối cùng Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ mới biết nguyên lai anh trai là chủ tịch trong này. Hai mắt của Lâm Hinh càng thêm phát sáng, liền đi tới bắt tay của Lâm Vân nói:

- Anh trai, em nghe nói Dưỡng Nhan Hoàn của tập đoàn Vân Môn có tác dụng rất tốt với nữ nhân phải không? Anh nhất định phải cho em mấy lọ đấy.

Lâm Vân nhìn vẻ mặt chờ mong của Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ, trong lòng tự nhủ, hai cô bé này cái gì cũng muốn đòi, đành phải nói:

- Được rồi, đợi lát nữa để anh bảo Diệp Điềm dẫn các em tha hồ mà lấy.

- Anh trai thật tốt.

Lâm Vân nói xong liền hôn lên mặt Lâm Vân một cái. Lâm Vân sờ sờ khuôn mặt nói:

- Không nghĩ tới, nụ hôn đầu tiên vào khuôn mặt của ta lại bị cô em gái làm hỏng.

- Anh trai dám nói xấu em phải không? Bao nhiêu anh chàng đẹp trai muốn em hôn, em đều không thèm hôn. Mà nụ hôn này của em là để cổ vũ anh.

Lâm Hinh nghiêm trang nói.

- À, anh có cái gì mà cần cổ vũ.

Lâm Vân nhìn cô em gái này, trong lòng nói, có một em gái thật là tốt. Nếu hiện tại mình chỉ chú tâm vào tu luyện và tìm kiếm Vũ Tích, thì làm sao có thể hưởng thụ được thân tình này.

- Đương nhiên là cổ vụ anh sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm tốt như 'Vân Tằm Miên' và Dưỡng Nhan Hoàn rồi.

Lâm Hinh nói rất nghiêm trang, giống như đây là điều hiển nhiên.

Lâm Vân nhìn biểu lộ của Lâm Hinh, đột nhiên có chút cảm đông. Hắn hiểu Lâm Hinh không thực sự muốn những thứ này. Con bé làm vậy chỉ là muốn mình vui vẻ mà thôi. Con bé muốn cho mình biết, mình còn có một cô em gái. Để cho mình biêt, không phải tất cả mọi người đều quên hắn.

Lâm Vân vươn tay vuốt đầu của Lâm Hinh:

- Từ nay về sau anh sẽ không rời đi mà không thông báo gì cho em và mẹ nữa. Cho dù anh muốn đi, cũng sẽ mang hai người đi theo.

Lâm Hinh thấy anh trai đã minh bạch tâm tư của mình, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, nhịn không được khóc nức nở:

- Anh trai, em không muốn anh rời đi.

Ở trong mắt của Lâm Hinh, anh trai có công ty lớn như vậy, tuy làm cho nàng rất kinh ngạc và mừng rỡ, thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng trong lòng nàng càng muốn anh trai hoàn toàn khỏi bệnh, không cần đi lang thang khắp nơi khiến mình và mẹ lo lắng.

Cận Thi Kỳ nhìn hai người chân tình như vậy, đột nhiên cái mũi có chút ê ẩm. Cận Thi Kỳ đương nhiên cũng minh bạch tâm tư của Lâm Hinh. Ngày đó nhìn bộ dáng của Lâm Hinh sau khi trở về từ sân bay, Lâm Hinh vẫn u sầu không vui. Mình cũng thấy nàng vụng trộm khóc nhiều lần.

Cận Thi Kỳ lại nghĩ tới, nếu như mình có một anh trai như vậy thì thật là tốt. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Nhìn Lâm Hinh và anh trai của cậu ấy như vậy, Cận Thi Kỳ có chút hâm mộ.

- Đi thôi, vào văn phòng của anh ngồi một lát.

Lâm Vân nói xong, dẫn theo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đi vào phòng làm việc của mình.

- Cái thẻ này cho em. Trong này có ít tiền, từ nay về sau em không cần phải tới Lâm gia xin tiền nữa. Cứ dùng tiền của anh đi.

Lâm Vân đưa cái thẻ của mình cho Lâm Hinh, rồi nói số mật mã.

- Vâng.

Lâm Hinh thấy anh trai đã có công ty lớn như vậy, đương nhiên là sẽ không thiếu tiền dùng, vì vậy không do dự mà cầm lấy.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Ngày mai anh phải trở về Phần Giang một chuyến. Anh muốn trở về đó thăm mẹ, em về cùng anh không? Nếu em cùng anh trở về, anh sẽ chờ em.

- Có chứ, anh trai, em đương nhiên muốn cùng anh trở về rồi. Mẹ thấy chúng ta cùng nhau đi về, sẽ rất là vui mừng.

Lâm Hinh nghe thấy vậy, cao hứng suýt nữa nhảy lên. Nàng nghĩ tới mẹ mình, một năm cũng khó thấy mặt cha một lần. Huống hồ mẹ ở một mình trong nhà, rất là nhớ nàng và anh trai.

- Anh trai à, kỳ thực mẹ rất đáng thương. Mẹ một mình ở nhà, còn thường xuyên bị mấy bá và dì bắt nạt. Hai chúng ta không ở nhà, cha cũng không thường tới.

Lâm Hinh nói xong cúi đầu, nàng biết mẹ rất là cô đơn, nhưng nàng cũng chỉ biết bất lực.

- Ừ, nếu như mẹ đồng ý, anh sẽ mua một ngôi nhà cho em và mẹ ở.

Lâm Vân hiểu ý của Lâm Hinh, trong lòng cũng rất hổ thẹn.

- Vâng, điều này thì khi về chúng ta hỏi mẹ.

Lâm Hinh thấy anh trai nói rất có lý, nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến của mẹ đã.

- Thi Kỳ, nếu không ngày mai cậu đi cùng mình và anh trai nhé. Dù sao hiện tại cũng được nghỉ.

Lâm Hinh thương lượng xong với Lâm Vân, rất là chờ mong nhìn Cận Thi Kỳ.

- Mình…

Kỳ thực Cận Thi Kỳ rất muốn đi cùng Lâm Hinh, nhưng người ta là anh em gặp nhau, sau đó về thăm mẫu thân, còn mình dùng thân phận gì để đi.

Thấy Cận Thi Kỳ do dự, Lâm Hinh nói:

- Thi Kỳ, dù sao cậu cũng ở nhà trọ, nếu không cậu đi đại học Yên Kinh nói với chị câu một câu. Sau đó lại đi. Nói không chừng chúng ta còn có thể lấy được mấy bộ 'Vân Tằm Miên' đấy.

Lâm Hinh nói vậy là có mục đích. Nàng thấy Thi Kỳ cũng không ghét anh trai. Huống hồ Thi Kỳ còn là bạn tốt nhất của nàng. Anh trai đã ly hôn, lẻ loi một mình. Cho nên nàng muốn tác hợp anh trai với Thi Kỳ. Cho anh trai đỡ phải cô đơn. Anh trai hiện tại đẹp trai như vậy, miễn cho anh trai lại lấy một người mà mình không quen. Thi Kỳ là một cô gái rất tốt, rất xứng đôi với anh trai.

Nàng không biết nhiều lắm về chuyện Lâm Vân vì Vũ Tích mà đánh lên Tần gia. Thậm chí nàng còn không biết anh trai đã nhờ Tam gia ga tìm Vũ Tích. Nếu như nàng biết, thì có khả năng nàng đã không tích cực mời Thi Kỳ như vậy.

Lâm Vân không biết tâm tư của em gái, nên không nói xen vào. Cận Thi Kỳ có đi hay không, hắn cũng không quan tâm lắm. Nghe em gái nhiệt tình mời Cận Thi Kỳ như vậy, còn trưởng rằng con bé sợ đi một mình không có bạn.

Cận Thi Kỳ nghe Lâm Hinh nói vậy, quả nhiên tâm động. Không biết là nội y 'Vân Tằm Miên' đả động cô ta hay là chỉ muốn đi ra ngoài chơi đùa, nên liền trả lời:

- Ừ, cũng được, không cần qua chỗ chị mình đâu. Đợi lát nữa mình gọi cho chị ấy là được. Khi quay về thì nói.

Có gõ cửa vang lên, Diệp Điềm đi vào:

- Chủ tịch, nếu anh chưa ăn cơm tối thì đi cùng chúng em đi?

- Bọn anh vừa ăn rồi, nên anh không đi đâu. Còn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh đi thì đi, anh còn có chút việc.

Lâm Vân muốn tranh thủ thời gian, mau chóng viết ra vài phương án của sản phẩm mới. Bởi vì về sau đi tìm Vũ Tích, không biết tốn thời gian bao lâu. Huống hồ, khuya hôm nay hắn còn có việc phải làm.

Thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ cùng Diệp Điềm đi ra ngoài, Lâm Vân bổ sung một câu:

- Đợi lát nữa mang hai đứa đi lấy Dưỡng Nhan Hoàn nhé.

Chỉ mất hai tiếng, Lâm Vân đã viết xong vài phương án của sản phẩm mới. Tuy còn vài sản phẩm còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng Lâm Vân cho rằng như thế là đủ. Không cần phải dùng cả tối để hoàn chỉnh. Hắn không muốn dùng nhiều thời gian vào việc này. Nếu như có Vũ Tích ở bên cạnh, có lẽ hắn còn có thể tĩnh tâm làm nốt.

Cầm lấy những tư liệu mà mình vùa hoàn thành, Lâm Vân đi ra văn phòng. Hắn muốn xem Mông Văn và mấy người ăn cơm đã trở về chưa. Nếu đã trở lại thì giao những vật này cho Mông Văn. Chuyện của công ty tạm thời cứ như vậy.

Lâm Vân đẩy cửa ban công, trời đã tối đen, nhưng văn phòng của Mông Văn vẫn còn ánh đèn. Ăn cơm đã trở lại rồi à? Sao không thấy Lâm Hinh tới tìm mình nhỉ. Lâm Vân đi tới phòng của Mông Văn gõ cửa.

- Chủ …. Lâm Vân .

Mông Văn thấy Lâm Vân chủ động gõ cửa phòng nàng, cảm giác có chút kinh ngạc.

- Không phải em đi ăn cơm sao?

Lâm Vân thấy trên bàn của Mông Văn chồng chất một đống tư liệu, máy tính vẫn đang mở.

## 249. Chương 203 (2): Dạ Minh Châu

- Em không, em…

Mông Văn vốn là muốn đợi Lâm Vân làm xong rồi đi cùng luôn. Thật không ngờ Lâm Vân lại làm việc lâu đến thế. Vì đợi quá lâu, nên nàng liền trở về phòng làm việc của mình. Còn chưa xử lý bao nhiêu công việc, thì Lâm Vân đã tìm đến.

Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn như vậy là biết cô nàng chưa ăn cơm, lập tức đi tới nói:

- Kế hoạch sản xuất sản phẩm mới cho công ty, anh đã ghi ở đây. Có khả năng là phải mở thêm hai ba cái xưởng.

Nói xong đưa tập tài liệu trong tay cho Mông Văn.

Nhận lấy tài liệu, Mông Văn có chút lo lắng nói:

- Mặc dù lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn chúng ta đã khá lớn, nhưng dù sao cũng chỉ mới thành lập trong một thời gian ngắn. Nếu muốn xây thêm mấy nhà xưởng, chỉ sợ tài chính không đủ.

Lâm Vân cười cười không nói gì, chỉ là xoay người đóng cửa lại rồi nói với Mông Văn:

- Mông Văn, em tắt đèn đi.

Mông Văn nghe Lâm Vân nói vây, đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện ấy? Nhưng hiện tại đang ở văn phòng mà? Huống hồ không phải Lâm Vân rất yêu vợ của hắn sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Mông Văn đỏ bừng.

Lâm Vân thấy Mông Văn không cử động, mà khuôn mặt lại đỏ bừng. Nhất định là nàng hiểu lầm cái gì đó. Cũng không giải thích mà đi tới tắt đèn.

- Lâm Vân…

Mông Văn thấy Lâm Vân đã tắt đèn, trong lòng rất khổ sở, giọng nói cũng có chút thay đổi. Bởi vì từ đầu đến giờ nàng đều có ấn tượng tốt với Lâm Vân. Nàng không hy vọng ấn tượng tốt đep đó lại bị phá hỏng như vậy. Huống hồ trải qua nửa năm làm việc, cừu hận trong lòng nàng đã nhạt bớt. Dần dần trở lại với tâm tính như lúc xưa. Cũng không còn vẻ tiêu sái khi nói tới việc hiến thân để báo ơn nữa.

Tuy nhiên nàng không thấy Lâm Vân tới ôm mình, mà qua ánh sáng hôn ám, nàng chỉ mơ hồ trông thấy Lâm Vân lấy cái gì đó ở tay.

- Em xem cái này…

Lời của Lâm Vân còn chưa dứt, một ánh sáng màu nhàn nhạt đã xuất hiện ở lòng bàn tay Lâm Vân.

Cả căn phòng lập tức bị thứ ánh sáng này bao phủ, khiến khung cảnh xung quanh dần dần rõ ràng. Ánh sáng rất nhu hòa, giống như một cái áo nhung nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân Mông Văn vậy.

Mông Văn sợ hãi than một tiếng, sớm quên hết những điều vừa nghĩ. Lại có một viên ngọc xinh đẹp như vậy?

- Đây là cái gì? Chẳng lẽ là…

Mông Văn không dám tưởng tượng hết. Bởi vì thứ đó chỉ có trong truyền thuyết mới thấy. Nhưng viên ngọc trước mặt này thật sự là rung động.

Viên ngọc này tuyệt đối không phải do con người gia công. Ánh sáng nhu hòa phát ra từ nó, ngoại trừ Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, thì có thể là cái gì?

- Đúng vậy, đây là Dạ Minh Châu.

Lâm Vân đưa viên ngọc cho Mông Văn.

Mông Văn cầm lấy viên ngọc, một cảm giác thoải mái, tươi mát lan tới toàn thân. Khiến cho Mông Văn nhịn không được thở phào một cái. Cẩn thận nhìn viên Dạ Minh Châu trong tay, thực sự là yêu thích không muốn rời.

“Trên đời này thực sự có Dạ Minh Châu sao? Lại còn ở trên tay của mình nữa, thật không thể tưởng tượng nổi”

Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì không còn kỳ quái nữa. Bởi những chuyện kỳ lạ trên người Lâm Vân quá nhiều. Đối với mình có lẽ là không thể xảy ra, nhưng đối với Lâm Vân lại là chuyện bình thường.

- Em đi tìm Lão Yêu, nhờ y giúp bán đấu giá viên ngọc này. Số tiền kiếm được thì để xây nhà xưởng. Có lẽ còn thừa ra khá nhiều.

Lâm Vân nhìn Dạ Minh Châu trong tay của Mông Văn nói.

- A, Lâm Vân, anh muốn bán viên ngọc xinh đẹp này đi sao?

Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức kinh ngạc hỏi.

- Cái này có là cái gì, giữ lại cũng không ăn được, vậy thì mang bán a. Tiết kiệm thời gian xây dựng nhà xưởng, rồi bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Chuyện ở đây anh liền giao cho các em đi làm. Ngày mai anh sẽ đi.

Lâm Vân nói xong, nhìn nhìn Mông Văn. Trong lòng có chút xin lỗi các nàng. Tuy công ty là do chính mình mở, nhưng công việc trong đó lại đùn đẩy hết cho các nàng làm.

- Anh , lại muốn đi à?

Mông Văn thấy Lâm Vân vừa về lại muốn đi, đột nhiên cảm thấy chuyện của anh chàng Lâm Vân này thật là nhiều. Chẳng lẽ hắn không thể ở công ty thêm một thời gian sao?

- Đúng vậy, anh muốn đi tìm vợ của anh. Cho nên không thể lưu lại. Chuyện bên này em cứ thương lượng với mấy người Lý Thanh mà làm.

Lâm Vân vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới.

- Hẳn là Diệp Điềm và mấy người đã ăn cơm xong.

Lâm Vân lấy ra một cái hộp, để viên ngọc Dạ Minh Châu vào trong đó.

Rồi đưa hộp ngọc cho Mông Văn, nói:

- Chuyện này nhờ em vậy.

- Vâng.

Mông Văn chỉ nói nhẹ một tiếng, liền không nói gì khác. Trong lòng thì nghĩ, không biết Lâm Vân cất đồ ở đâu, vì sao lục vài cái là lại lấy ra một vật. Hộp ngọc này tuy nhỏ, nhưng nếu đặt ở trong túi áo thì vẫn có thể nhìn thấy mới đúng?

Lâm Vân đi tới bật đèn lên,mở cửa, trông thấy Diệp Điềm,Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đang đứng ở cửa ra vào. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn Lâm Vân và Mông Văn đi ra.

Mông Văn mới kịp phản ứng mấy người kia có lẽ hiểu nhầm, vội vàng nói:

- Không giống như các em nghĩ đâu.

- Chị Văn, chúng em đang nghĩ gì?

Diệp Điềm thấy quần áo của hai người rất chỉnh tế, biết là hai người không làm chuyện như vậy. Nhưng hai người này lại bước ra từ căn phòng tối, cho dù là ai cũng hoài nghi thôi.

Lâm Vân cười cười, nhìn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh:

- Các em ăn no chưa?

- Rồi ạ, Diệp Điềm đã dẫn chúng em tới một quán ăn rất ngon, giá lại không đắt. Nhưng là chị Diệp Điềm trả tiền.

Lâm Hinh thấy sắc mặt của anh trai vẫn bình thường, lập tức cao hứng chạy tới.

- Chị Diệp Điềm còn dẫn bọn em đi lấy ít Dưỡng Nhan Hoàn…

Cận Thi Kỳ cũng nói.

- Vậy thì tốt, sáng ngày mai chúng ta sẽ bay về Phần Giang. Hiện tại các em có cần về trường học không?

Lâm Vân nhìn hai người Lâm Hinh hỏi.

- Thi Kỳ, cậu có về không?

Lâm Hinh nhìn Cận Thi Kỳ.

- Mình muốn về đó lấy mấy bộ quần áo, còn cậu?

Cận Thi Kỳ biết là phải đi vài ngày, nên muốn mang theo vài thứ.

- Ừ, mình cũng vậy. Anh trai trước đưa bọn em về trường học nhé, sau đó chúng em sẽ tới chỗ của chị Diệp Điềm ngủ.

Lâm Hinh vội vàng nói.

- Vậy thì tốt, Mông Văn đi ăn cơm với anh không? Em còn chưa ăn tối mà,đi ra ngoài ăn một chút.

Lâm Vân thuân tiện nói.

- Em cũng đi.

Diệp Điềm không muốn chỉ có một mình mình ở chỗ này, nên vội vàng nói muốn đi theo.

- Vậy thì chúng ta cùng đi.

Lâm Vân nói xong liền bước đi trước, mấy người thì đi theo sau.

Lâm Hinh đi ở phía sau, lặng lẽ tới gần Diệp Điềm hỏi:

- Chị Diệp Điềm, chị nói xem anh của em hẹn chị Văn đi ra ngoài ăn cơm, mà chị lại muốn đi cùng, có phải là đã chen ngang hai người đó không.

Nhưng thanh âm của Lâm Hinh lại rất lớn, chẳng những Cận Thi Kỳ nghe thấy, mà ngay cả Mông Văn cũng đều nghe rõ ràng. Mông Văn thật không biết nói gì cho phải.

- Hì hì, chị rất thích làm người xen ngang. Đi thôi, anh của em đã xuống tẩng rồi.

Diệp Điềm nói xong liền đi nhanh hơn. Nàng đương nhiên biết quan hệ của chị Văn và Lâm Vân chỉ đơn giản là quan hệ công việc mà thôi. Nếu Lâm Vân có ý khác, thì nửa năm trước đã làm chuyện đó với chị Văn rồi. Ở đâu còn đợi tới bây giờ mới làm. Còn chuyện đi ra từ văn phòng tắt đèn vừa nãy, đợt lát nữa hỏi chị ấy xem.

Diệp Điềm lái xe, đi nửa tiếng thì đã tới bên ngoài học viện ngoại ngữ. Diệp Điềm đi theo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ để giúp các nàng cầm túi đồ. Lâm Vân và Mông Văn đứng ở cửa trường học.

- Mông Văn, anh muốn nhờ em giúp một việc.

Lâm Vân thấy mấy người Lâm Hinh đã đi vào ký túc xá, liền nói với Mông Văn.

Mông Văn nhìn Lâm Vân, hỏi:

- Giúp chuyện gì? Nếu em có thể làm được, đương nhiên là không có vấn đề.

- Bởi vì anh sẽ thường xuyên đi ra ngoài, cho nên anh muốn em giúp anh mua một căn nhà, để cho em gái và mẹ của anh ở lại Yên Kinh.

Lâm Vân nói tiếp.

## 250. Chương 204: Tòa Tháp Tây Hà

- Đương nhiên có thể, khi nào thì mua?

Mông Văn thấy Lâm Vân chỉ yêu cầu mua nhà. Việc này rất đơn giản đối với nàng.

- Càng nhanh càng tốt, anh muốn sớm đưa mẹ của anh tới Yên Kinh. Em thấy thế nào?

Lâm Vân nói xong, hỏi ý kiến của Mông Văn.

- Chuyện này em sẽ làm nhanh cho anh. Chủ hộ dùng tên của ai?

Mông Văn hỏi Lâm Vân.

- Dùng tên em gái anh, Lâm Hinh cũng được. Bởi dù sao căn nhà này về sau cũng thuộc về con bé.

Lâm Vân nghĩ thầm, nếu dùng tên mình có chút phiền toái. Bởi vì mình sẽ không thường xuyên ở nhà.

- Ừ, đến lúc đó em sẽ liên lạc với Lâm Hinh. Anh muốn ăn gì?

Mông Văn hỏi.

- Còn em?

Lâm Vân hỏi ngược lại Mông Văn,bởi vì với hắn, ăn gì cũng được miễn là no bụng.

- Em cũng tùy tiện.

Tuy chưa ăn tối nhưng nàng không thấy đói lắm.

- Vậy thì đi ăn mỳ sợi nhé?

Lâm Vân nhìn một quán mỳ sợi tên là Lan Châu ở cách đó không xa. Hắn bỗng nhớ tới lần đầu tiên Vũ Tích dẫn mình đi ăn, là đi vào quán mỳ sợi.

- Cũng được. Mà viên ngọc kia em để vào khóa sắt của công ty, có an toàn không nhỉ?

Mông Văn thấy Lâm Vân muốn ăn mỳ sợi, đương nhiên không có ý kiến gì. Chỉ là lo lắng tới sự an toàn của viên Dạ Minh Châu khi để ở công ty. Dù sao thứ này quá quan trọng.

- Không sao đâu, mà cho dù mất, anh vẫn còn nhiều.

Lâm Vân cười, thuận miệng nói.

Mông Văn liếc Lâm Vân một cái. Nàng không tin Lâm Vân còn nhiều Dạ Minh Châu như lời hắn nói.

Sinh ý của quán mỳ Lan Châu không tồi, trên cơ bản đều là các sinh viên. Lúc Lâm Vân và Mông Văn đi vào quán mý liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt.

Một nữ nhân có vết sẹo trên mặt, nhưng dáng người rất cân đối.Một người thanh niên vừa đẹp trai vừa mặc hàng hiệu. Hai người này đi vào không khiến người khác chú ý cũng khó.

- Nhìn thấy không, cái áo anh chàng kia đang mặc chính là nhãn hiệu Polo mà Hồng Tường Phần Giang mới tung ra đó. Giá của nó không thấp hơn năm mươi nghìn nguyền đâu. Người có tiền như vậy sao lại vào một quán mỳ nhỏ ăn nhỉ?

Là hai người nam sinh thảo luận. Trong đó một người giống như kinh nghiệm phong phú, liếc qua cái là biết nhãn hiệu trên áo của Lâm Vân rồi.

Lâm Vân nghe được rất rõ ràng, trong lòng không khỏi bội phục kiến thức rộng rãi của cậu sinh viên kia. Chính mình còn không biết cái áo này có nhãn hiệu gì. Mà cũng không ngờ trong lúc vô tâm lại mua đúng sản phẩm của Hồng Tường. Nhưng cái áo này đâu phải mấy chục nghìn nguyên có thể mua được? Không biết là cậu sinh viên kia nhầm hay là nhân viên bán hàng làm thịt mình. Tuy nhiên Lâm Vân cũng không quan tâm.

Mỳ sợi rất nhanh được bưng lên, Lâm Vân ăn một miếng, cảm thấy hương vị kém xa so với bát mỳ mà mình ăn cùng với Vũ Tích lần trước. Trong nội tâm không khỏi thở dài, biết không phải là do hương vị của sợi mì, là do tâm cảnh của mình thay đổi.

Mông Văn thấy Lâm Vân nhìn bát mỳ rồi xuất thần, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không có ý quấy rối suy nghĩ của hắn.

Từ khi Vũ Tích rời đi, tâm tình của Lâm Vân không còn bình tĩnh như trước nữa. Thậm chí việc tu luyện càng ngày càng khó khăn. Hầu như từ lúc trở về rừng rậm Amazon, tu vị của hắn không có chút tiến bộ nào.

Ngẩng đầu nhìn Mông Văn, thấy nàng đang kỳ quái nhìn mình, đành phải ngượng ngùng cười. Bưng lên bát mỳ, rất nhanh đã ăn hết.

Mông Văn chỉ gắp vài đũa thì ăn không trôi. Lâm Vân thấy thế thầm nghĩ, cô nàng này ăn giống hệt như Vũ Tích lần trước vây. Chỉ là sau đó thì mình không do dự ăn nốt bát mỳ mà Vũ Tích ăn dở mà thôi.

Không biết vì sao lúc ấy mình lại muốn làm vậy? Chẳng lẽ lúc đó trong tiềm thức của mình, mình đã có ý gì với Vũ Tích sao? Điều này không phù hợp với mục tiêu theo đuổi của mình lúc đó a? Giống như hiện tại, Mông Văn cũng ăn không hết, nhưng mình không có ý định ăn nốt bát mỳ thừa của Mông Văn.

Lâm Vân thở dài một tiếng. Không biết Vũ Tích đã đi nơi nào rồi.Mình phải nhanh đi tìm nàng mới được. Không biết nàng trôi qua có tốt không?

- Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi.

Mông Văn thấy Lâm Vân cũng buông bát đũa, đứng lên nói.

- Ừ, nhưng anh thấy em ăn ít vậy, có cần đổi chỗ khác ăn cơm không?

Lâm Vân thấy Mông Văn cơ hồ chưa ăn hết nửa bát, mới hỏi.

- Không cần đâu, buổi tối em ít ăn cơm lắm.Chúng ta đi luôn thôi.

Mông Văn rời đi trước, Lâm Vân thấy thế đành phải thanh toán tiền rồi đi theo sau.

- Chị Mông Văn, chị và chủ tịch vừa anh mỳ sợi à? Vừa rôi Lâm Hinh nói, có lẽ anh trai của mình sẽ dẫn chị đi ăn mỳ sợi. Không ngờ lại đoán đúng.

Diệp Điềm thấy Mông Văn đúng là được Lâm Vân đưa đi ăn mỳ sợi, kinh ngạc nói.

- Em nói không sai chứ? Chắc chị Mông Văn đắc tội chuyện gì với anh trai rồi. Anh trai đã từng nói, nếu ai đắc tội anh ấy, anh ấy sẽ dẫn đi ăn mỳ, hì hì.

Lâm Hinh đứng một bên cười hì hì nói.

- Cầm đủ đồ đạc rồi thì đi thôi.

Lâm Vân tức giận nói.

Mọi người lên xe trở lại căn nhà cũ của Mông Văn. Nói chuyện qua loa một lúc thì Mông Văn và Diệp Điềm đi ngủ trước.

Lâm Hinh vừa gặp lại anh trai, nên hưng phấn không ngủ được. Liền lôi kéo Lâm Vân nói chuyện mấy tiếng đồng hồ, ngay cả Cận Thi Kỳ cũng đành phải ở bên cạnh nghe. Cuối cùng là hai cô nàng ngủ quên mất.

Lâm Vân đành phải đưa hai người tới phòng của Mông Văn. Chỉ là tháo giày cho các nàng, rồi để hai người ngủ trên giường Mông Văn. Còn mình thì đi ra khỏi nhà của Mông Văn.

Hắn muốn đi tới gần khu học viện xem có thể gặp được cô gái nhặt chai lọ kia không. Có lẽ cô ta sống ở đâu đó gần học viện. Tuy Lâm Hinh nói cô gái đó hay tới trường vào thứ năm hàng tuần, nhưng Lâm Vân không biết tuần sau mình còn có thời gian tới hay không.

Cũng không cần gọi xe, Lâm Vân chạy trên đường tuyệt đối còn nhanh hơn xe một chút. Hơn mười phút sau, hắn đã chạy tới bên ngoài học viện.

Lâm Vân cẩn thận đi tìm những chỗ có thể ẩn thân xung quanh học viện.

Hai tiếng sau, Lâm Vân vẫn không phát hiện ra cô gái đó. Lâm Vân đành phải đi tới trước mặt một người lang thang hỏi:

- Ông có thấy qua một cô gái hay nhặt chai lọ không? Cô ta sống ở quanh đây.

Tên lang thang kia nhìn nhìn Lâm Vân, không nói gì mà xoay người rời đi.

Lâm Vân thấy ánh mắt của người lang thang này có chút kỳ quái, trực tiếp rút ra hai hai trăm nguyên nói:

- Nếu ông trả lời, tôi sẽ trả số tiền này.

Trông thấy là hai trăm nguyên, kẻ lang thang liền dừng lại, do dự một lúc mới nói:

- Tôi biết. Buổi tối có rất nhiều người đi tới tòa tháp Tây Hà để ở. Nhưng gần đây tòa tháp Tây Hà hay xuất hiện chuyện ma quái, không còn nhiều người ở đó nữa. Tôi cũng từ nơi đó tới..

- Vậy thì tốt, ông dẫn tôi đi, hai trăm nguyên này sẽ là của ông.

Lâm Vân nói xong, giơ hai trăm nguyên lên.

Kẻ lang thang do dự hồi lâu, mới rốt cuộc nói:

- Tốt, cậu có thể theo tôi. Tuy nhiêu tôi chỉ có thể dẫn cậu tới gần tòa tháp Tây Hà mà thôi. Tôi sẽ không đi vào trong đâu.

Kẻ lang thang do dự nửa ngày, nhìn số tiền trong tay Lâm Vân, mới đồng ý yêu cầu của Lâm Vân, còn đưa ra yêu cầu của mình.

Lâm Vân chỉ cần y có thể đưa mình tới phụ cận tòa tháp Tây Hà là được rồi. vì thế không do dự nói:

- Có thể.

Kẻ lang thang thấy Lâm Vân đã đồng ý, liền lập tức đi thẳng về phía trước.

Lâm Vân đi theo sau y được mười phút, vẫn thấy chưa tới, không khỏi hỏi:

- Còn xa lắm không?

- Còn bốn mươi phút nữa.

Kẻ lang thang này đi rất nhanh, khi nói cũng không dừng lại.

Lâm Vân đành phải tiếp tục đi theo sau y.Đi được một lúc lâu, kẻ lang thang mới chỉ về phía môt chỗ hoang vu nói:

- Nơi này chính là tòa tháp Tây Hà.

Lâm Vân nhì theo phương hướng của y chỉ. Là một tòa tháp hình lục giác không đồng đều, đổ xiêu đổ vẹo, xung quanh là cỏ dại. Xa hơn là một con sông uốn lượn,không biết chảy về đâu.

Vài chỗ có dấu vết đào bới của máy móc. Có lẽ là đang xây dựng rồi không biết vì nguyên nhân gì lại dừng thi công. Hơn nữa dấu vết đào bới này có lẽ đã lâu rồi, chừng hai ba năm gì đó. Ở một nơi tâc đất tấc vàng như Yên Kinh, thật không ngờ lại có một khu đất rộng bỏ trống như vậy. Lâm Vân cảm thẩy rất là kinh ngạc.

- Đến rồi đó, kia là sông Tây Hà, tòa tháp phía trước là tòa tháp Tây Hà.

Kẻ lang thang thấy mình đã đưa Lâm Vân tới đây, mà Lâm Vân không có ý trả tiền, liền lên tiếng nhắc nhở.

Lâm Vân đưa hai trăm nguyên trong tay cho y, rồi trực tiếp đi tới tháp Tây Hà.

- Ở trong đó không sạch sẽ gì đâu, đừng trách tôi không nói cho cậu biết trước.

Kẻ lang thang nhận lấy tiền, trước khi đi còn dặn dò Lâm Vân một câu.

Lâm Vân mặc kệ y. Trong lòng tự nhủ, nếu như một nữ nhân ở trong này cũng có chút sợ hãi. Chỗ này quả thực là hoang vu.

Lúc đi gần tới tòa tháp hình lục giác này, Lâm Vân thấy nó xiêu vẹo như muốn đổ vậy. Âm thầm suy nghĩ, nếu ban đêm sống ở trong này, nếu nó bị đổ thì khó mà chạy thoát được. Huống hồ cái tháp mặc dù có mấy tầng, nhưng chỉ có tầng một là có chỗ náu thân.

Đi vào trong tháp, rất là trống trải, xung quanh chỉ có mạng nhện và trụ nhà bằng bê tông. Nhìn cái trụ bê tông đứt gãy thế kia, không biết tòa tháp này còn đứng được bao lâu. Ở giữa tòa tháp là một ít rơm rạ. Rất rõ ràng là có người ở trong này.

Xem ra, ai ở đây thì cũng dọn di rồi. Không biết có phải do lời đồn nơi này có ma quái hay không?

## 251. Chương 205 (1): Tên Bịt Mặt

Một tiếng thét truyền tới, là tiếng của kẻ lang thang vừa nãy. Lâm Vân lập tức đi ra tòa tháp lục giác, dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước mặt kẻ lang thang. Trước sau chỉ có vài phút mà thôi, lúc đi tới trông thấy ánh mắt của y đang nhìn chằm chằm về chỗ hư vô phía trước. Thậm chí Lâm Vân đi đến trước mặt, y cũng không có phản ứng.

- Này…

Lâm Vân gọi một tiếng, kẻ lang thang mới như bừng tỉnh. Y trông thấy là Lâm Vân, liền thở phào một tiếng. Chỉ về chỗ vắng vẻ phía trước nói:

- Quỷ, vừa nãy tôi trông thấy một con…

Lời còn chưa hết, đã không để ý tới Lâm Vân nữa mà xoay người bỏ chạy. Một lúc sau đã không thấy bóng dáng. Lâm Vân nhìn kẻ lang thang chạy mất, trong lòng tự nhủ, vì sao lúc ngươi dẫn ta tới đấy không thấy chạy nhanh như thế nhỉ?

Liền mặc kệ y, Lâm Vân trở lại tòa tháp cũ nát kia, bắt đầu đi tìm xung quanh.

Tầng thứ hai của tòa tháp cũng giống như tầng một, không có đồ vật gì cả, Lâm Vân bước nhanh hơn. Vừa mới đi tới tầng thứ ba của tòa tháp, Lâm Vân bỗng cảm thấy một luồng gió tập kích, ý định đánh vào gáy của hắn.

“Có người ám toán mình”

Lâm Vân phản ứng cực nhanh, xoay người một cái, luồng gió lạnh đã đổi hướng sang một bên. Lâm Vân nhìn không rõ là ai hay là cái gì tập kích mình.

Đối với việc tồn tại của ma quỷ, Lâm Vân không quá tin tưởng. Ở đại lục Thiên Hồng, những linh hồn cường đại của người chết có thể tồn tại một thời gian ngắn. Nhưng theo thời gian trôi đi, lực lượng chống đỡ cho linh hồn tồn tại dần dần biến mất, cuối cùng cũng trở về hư vô.

Mặc dù cũng có vài cách để kéo dài sự tồn tại của linh hồn, nhưng nếu không có vật dẫn thì linh hồn không thể tồn tại độc lập được.

Còn về quỷ, nói chính ra là sự tồn tại của một linh hồn mạnh mẽ mà thôi. Nhưng linh hồn cho dù cường đại đến đâu, bảo vệ bản thân nó đã khó, nói gì tới việc công kích người khác? Cho nên kẻ lang thang kia nói là có quỷ,, Lâm Vân không tin. Quỷ không thể tạo uy hiếp cho con người, vì vậy kẻ công kích mình vừa này nhất định là một người nào đó.

Lâm Vân đã có tu vi một sao, có thể phóng ra ngọn lửa tím. Nếu nói tùy tiện một người, có thể ám toán hắn, hắn lại càng không tin tưởng. Dù sao nơi này là Địaa Cầu, ít nhất tới tận bây giờ hắn còn chưa phát hiện ra sự tồn tại của một người hay một thế lực cường đại nào.Mặc dù có rất nhiều dấu vết chứng tỏ nơi này xác thực từng có người cường đại, nhưng dù sao còn chưa tận mắt nhìn thấy.

Tuy nhiên tay đánh lén mình vừa nãy khẳng định không phải là kẻ đơn giản. Người này là một cao thủ. Từ lúc tới thế giới này, người có thể uy hiếp tính mạng của hắn chỉ có tay Lữ đạo sĩ lần trước.Nhưng nếu hiện giờ tay đạo sĩ kia ở trước mặt hắn, hắn cũng có thể thoải mái giết y.

Lâm Vân khẳng định người tập kích mình này tuyệt đối mạnh hơn Lữ đạo sĩ, chứ không kém hơn. Theo kẻ lang thang vừa nãy nói, nơi này là một nơi mà người vô gia cư sinh sống,một nơi như vậy sao có thể xuất hiện loại người này?

Để cho Lâm Vân lo ngại nhất, đó là không biết lai lịch của tay Lữ đạo sĩ kia. Thậm chí ngay cả nguyên nhân vì sao y thu mua cẩm thạch cũng không biết. Mà cả linh thạch y cũng muốn thu mua, nhưng chỉ là cách gọi khác mà thôi. Lần trước Hứa Sĩ gọi linh thạch là Bach Hà thạch. Không biết tay Lữ đạo si đó thu mua linh thạch có phải cũng là để thu linh khí tu luyện như mình hay không?

Bởi vì biết thế giới này cũng có một nhân vật lợi hại như vậy, nên Lâm Vân càng thêm cẩn thận. Cả tòa nhà lục giác đã được Lâm Vân kiểm tra hơn nửa, nhưng không phát hiện ra gì cả.Tay tiểu tử đánh lén mình kia cũng không thấy xuất hiện. Nhưng trong lòng Lâm Vân luôn cảm thấy một cảm giác bị người khác giám thị. Chỉ là không phát hiện ra mà thôi.

Lại kiểm tra hết một phòng của tòa tháp, Lâm Vân vừa đi ra khỏi căn phòng, thì mười cái gì đó có vẻ rất trơn trượt bay lên từ mặt đất. Hướng về chân của hắn cuốn tới. Lâm Vân không chút do dự nhảy lên cao sáu mét. Còn không đợi Lâm Vân làm ra phản ứng khác, thì một cỗ khí tức âm lãnh lần nữa tập kích vào cổ của hắn.

Dưới chân đã không còn chỗ dựa lực, Lâm Vân đột nhiên chuyển hướng phía trước. Hắn đã sử dụng lực lượng Tinh Vân khiến cơ thể không cần chỗ dựa đã bay trượt chục mét. Lần nữa tránh thoát cỗ khí tức âm lãnh kia. Khi hắn nhìn xuống chân, thì những thứ trơn trượt đã không thấy.

Bị vô duyên vô cơ ám toán mấy lần, Lâm Vân rất là căm tức. Tay này hẳn là có thói quen ám toán, nhất định phải bắt được y. Tuy nhiên qua thủ pháp ám toán vừa rồi, kẻ này có vẻ giỏi về tâm kế. Ngay cả việc mình ở không trung lướt đi, y cũng tính toán trong đó. Nếu như y xuất hiện ở chỗ mình lướt xuống, rồi tập kích thì thật sự nguy hiểm.

Lâm Vân khẳng định người này bị bất ngờ vì mình được lướt xa được như vậy. Với lại y không nắm chắc có thể ám toán mình trong khoảnh khắc đó, cũng không dám ra mặt trực tiếp chiến đấu.Nếu như y không có những cố kỵ này, thì y đã đợi mình ở chỗ trượt cuối rồi.

Lâm Vân hạ xuống mặt đất, cẩn thận lắng nghe bốn phía, vẫn không nghe thấy tiếng gì cả. Lâm Vân nhíu mày, âm thầm tự nhủ, tay này khó đối phó hơn cả tay Lữ đạo sĩ lần trước. Tuy nhiên mình đã kết thành một sao, cho dù gặp kẻ lợi hại hơn nữa, mình cũng không phải sợ hãi.

Trừ phi tu vi của đối phương cao hơn mình rất xa. Như vậy mình không có tất yếu phải chạy. Tu vi của đối phương đã cao hơn mình, dù chạy cũng không nhất định chạy được, còn không bằng liều chết đánh một kích. Nhưng xem tình huống hiện tại, có vẻ như tu vị của người này không cao hơn mình là bao nhiêu.

Lâm Vân thật hận tu vị của mình vẫn còn quá thấp. Nếu như là hai sao, người này đã không còn có chỗ để mà che dấu và ẩn trốn.

Lâm Vân đang nghĩ đi lên tháp kiểm tra lần nữa, thì hắn nghe được một tiếng hô hấp cực kỳ nhỏ. Tuy hô hấp rất nhỏ, như có như không, nhưng hắn vẫn nghe thấy được.

Đây là tiếng người hít thở. Lâm Vân chợt nhớ tới tiếng hô hấp của cô gái mà mình nhìn thấy buổi chiều hôm nay. Cô ta quả nhiên ở trong này. Nhưng vì sao những kẻ lang thang khác đều rời đi, chỉ có cô ta ở lại? Chẳng lẽ cô ta không sợ sao?

Lâm Vân cẩn thận đi tới căn phòng có tiếng hô hấp, quả nhiên thấy cô gái kia đang ngồi co rúc ở một góc phòng. Lông mày của Lâm Vân càng nhăn lại, cũng không đi tới hay là nói chuyện với cô gái. Chỉ là đứng bất động, ngay cả ngón tay đều không nhúc nhích.

Lúc cô gái trông thấy Lâm Vân, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, thậm chí còn có một tia lo lắng. Nhưng cô ta không rõ ràng lắm vì sao Lâm Vân không động đậy, cũng không nói chuyện với mình.

Đúng lúc này, Lâm Vân đột nhiên xoay người lại, không biết khi nào trong tay của hắn đã có hai khẩu ak47. Ánh đạn lóe lên bắn về phía sau, đồng thời là một cước tung tới. Trước sau chưa đến môt phần mười giây.

Tiếng súng liên tục vang lên, kèm theo đó là một tiếng kêu đau đớn. Lúc cô gái kia nhìn lại Lâm Vân, thì rõ ràng không thấy hắn đâu cả. Nếu không phải cô ta mới gặp hắn vào buổi chiều, thì còn tưởng rằng hắn là quỷ hồn.

Sau khi Lâm Vân bắn ra hơn mười viên đạn, lập tức biết kẻ kia đã bị mình bắn trúng. Nhưng rõ ràng người này không bị thương nặng. Chứng tỏ y bị thương là không ngờ Lâm Vân có súng trong tay. Lâm Vân không do dự đuổi theo, phia sau của tòa tháp quả nhiên có một cánh cửa, thiết kế rất bí mật.

Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất đi qua cánh cửa, chỉ để lại những tàn ảnh phía sau. Lâm Vân âm thầm nghĩ, thân pháp của kẻ này thật là nhanh. Nếu như vừa nãy mình không làm y bị thương, thì khẳng định mình còn chưa phát hiện ra tung tích của y.

Triển khai thân pháp, Lâm Vân rõ ràng còn nhanh hơn kẻ đang bị thương kia nhiều. Chạy được ra ngoài mấy trăm mét, người kia liền đứng lại. Lâm Vân phỏng chừng tên đó biết dù chạy cũng không chạy thoát, còn không bằng dứt khoát đánh một trận.

Lâm Vân cũng không do dự dừng lại, đứng cách y không xa, bình tĩnh nhìn tên kia. Tên kia đeo một tấm vải màu đen, nhìn rất là mơ hồ, nhưng vẫn lộ ra một làn da rất trắng, trắng có chút khủng bố. Không ngờ làn da của y lại trắng như vậy, còn mang theo vẻ u ám nữa.

- Ngươi giấu súng ở chỗ nào vậy?

Thanh âm của người này cũng rất âm u, giống như không có một chút sinh cơ nào cả.

- Việc gì ta phải nói cho ngươi biết?

Lâm Vân lạnh lùng nói, giống như không để y vào mắt vậy. Nhưng Lâm Vân có chút kỳ quái, rõ ràng mình đã bắn trúng vào người y, nhưng không thấy y chảy máu. Chẳng lẽ còn chưa bắn trúng?

Bất quá Lâm Vân lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Hắn khẳng định mình đã bắn trúng y. Nếu không tốc độ của y đã không chậm lại như vậy. Hơn nữa lúc đó mình còn nghe thấy thanh âm viên đạn bắn trúng vào người.

- Tốt, ngươi có can đảm đấy. Ta và ngươi không có thù oán gì, vậy mà ngươi rõ ràng dám tới đây phá hỏng chuyện của ta. Hôm nay, ngươi để mạng lại đây đi.

Vừa nói xong, y đã duỗi ra một bàn tay gầy gò trắng bệch, bổ về phía của Lâm Vân.

Một động tác rất quen thuộc, Lâm Vân lập tức phong bế hô hấp lại, chỉ sử dụng hô hấp bên trong. Hắn đã nhận ra chiêu thức của người này không khác gì của tay Lữ đạo sĩ lú đó. Tuy hiện tại Lâm Vân đã không sợ, nhưng cũng không cần phải hít vào loại thuốc độc kia. Miễn cho mình bị trúng độc. Ai biết nhỡ đâu độc của y còn lợi hại hơn cả tay đạo sĩ đó thì sao?

Quả nhiên, sau khi người này bổ một chưởng, y thấy Lâm Vân né tránh,khóe miệng liền lộ ra một tia cười lạnh khó thấy.

## 252. Chương 205 (2): Tên Bịt Mặt

Lại bổ thêm vài chưởng. Nhưng khác với Lữ đạo sĩ, chưởng của người này không có chưởng phong hay thứ gì khác. Giống như chỉ thuần tùy mang ý nghĩa công kích mà thôi.

Lâm Vân đã nhìn ra, người này tuyệt đối không phải là chạy không thoát, sở dĩ y quay lại là muốn lưu mình lại ở chỗ này. Mà không phải giống như mình suy nghĩ là y chạy không thoát.

Nhìn y ra chiêu tỉnh táo,không chút kinh hoàng nào, đã nói ra vấn đề.

Khẳng định người này suy nghĩ cho dù không địch lại mình thì cũng nắm chắc có thể đào tẩu. Bằng không y đã không bình tĩnh tiến hành công kích mình như vậy. Lâm Vân một mực né tránh chương pháp của tên bịt mặt, không hề có ý phản kích. Mà thân hình thì càng ngày càng chậm chạp.

Bỗng nhiên, Lâm Vân giơ chân chống trả, đá về phía tay của người kia. Nhưng một cước này lại rất chậm.

Từ lúc truy kích Lâm Vân đến bây giờ, tên bịt mắt đã biết Lâm Vân là kẻ không dễ trêu vào. Hiện tại thấy sau khi mình bổ hơn mười chưởng, động tác của người này quả nhiên bắt đầu chậm lại, y lạnh lùng cười. Trong lòng tự nhủ, còn tưởng ngươi có thể ngăn cản chưởng độc của ta.

Mắt thấy động tác của Lâm Vân càng ngày càng chậm, tên kia đột nhiên xoay thành một vòng trón, giống như một cái lò xo bắn lên không. Rồi lại như con quay đánh về phía của Lâm Vân. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ.

Toàn thân y tản ra một cỗ sương mù nhàn nhạt. Nếu không phải ánh mắt của Lâm Vân rất tốt, thì đã không nhìn ra gì rồi. Cả không khí xung quanh đều bị sương mù bao phủ. Trong sương mùa còn xen lẫn thứ gì đó, có thể thấy sương mù này cực kỳ độc.

Đồng thời ở dưới chân của Lâm Vân xuất hiện mười cái gì đó trợn trượt. Lần này Lâm Vân nhìn thấy rất rõ ràng, đó là mười cái dây thừng màu đen giống như được bện bẳng rơm rạ vậy, nhìn rất là chán ghét.

Xem ra người này tính toán khi Lâm Vân nhảy lên không trung thì dùng thập diện mai phục để bao vây Lâm Vân. Hai cỗ khí tức âm lãnh lần nữa vô thanh vô tức đánh về Lâm Vân. Tốc độ của nó lúc này chậm hơn lúc trước, nhưng lại như có linh tính vậy, liên tục uy hiếp về phía cổ của Lâm Vân.

Một kế hoạch thật kín kẽ . Khẳng định người này là một tên giỏi về tính toán. Khi y cho rằng Lâm Vân đã trúng độc mà còn dùng hết thủ đoạn để bao vây Lâm Vân, không lưu thủ chút nào. Liền biết y muốn giải quyết Lâm Vân ngay tức khắc.

Lâm Vân âm thầm tự nhủ, còn chưa biết chất độc trong sương mù này có tác dụng gì, cũng không thể để cho đám dây thừng kia cuốn lấy chân mình. Tuy nó cuốn cũng chả làm sao, nhưng nhìn cái kiểu lúc nhúc kia thật là khó chịu. Nhưng đây cũng là cơ hội mà hắn đang chờ đợi. Hắn đợi cho người này ra hết thủ đoạn rồi phản công.

Hiện tại cơ hội đã tới, Lâm Vân liền không khách khí. Đột nhiên nhảy lên gần sáu mét, tốc độ còn nhanh hơn vừa nãy gấp chục lần. Tên bịt mặt thấy vậy cả kinh, rõ ràng thật không ngờ tốc độ của Lâm Vân vẫn còn nhanh như vậy. Khi bố cục của y còn chưa có bao vây Lâm Vân, Lâm Vân đã phóng lên trời, mà tên bịt mặt kia vẫn còn chút sững sờ.

Còn không đợi tên bịt mặt phục hồi tinh thần, Lâm Vân đã bố xuống bốn chùm Tinh Đao.

Sau khi kết thành một sao, Lâm Vân có thể không ngừng bổ ra Tinh Đao, uy lực của nó mạnh hơn dùng Tinh Hồn bổ ra đâu chỉ mấy lần.Nhưng một khi lực lượng Tinh Vân bị khô kiệt, không thể nào bổ ra Tinh Đạo được nữa. Hiện tại Lâm Vân ít nhất có thể bổ ra mấy trăm đao. Mà bốn chùm Tinh Đao này của hắn cũng chỉ có ba mươi sáu đao mà thôi.

Lúc Lâm Vân đột nhiên bay lên trời, tên bịt mắt đã cảm thấy không đúng, liền đoán ra Lâm Vân là giả trư ăn thịt hổ. Khi Lâm Vân còn trên không trung, hai chân của y liền duỗi thẳng, giống như là dẫm nát không khí vậy, cả người lập tức bắn ra ngoài giống như một viên đạn vừa bắn ra từ một khẩu súng vậy.

Tuy nhiên, vừa bay ra ngoài được vài mét, tên kia lập tức rơi xuống đất. Hơn mười đạo Tinh Đao vô ảnh đã khiến y không còn đường để đi. Muốn chạy trốn y phải làm được như Lâm Vân, không cần lực đã nhảy lên không. Nhưng y làm sao làm được như vậy. Vừa bị rơi xuống một đoạn, Lâm Vân đã giẫm một cước lên đầu y, sau đó là hai đạo Tinh Đao vô thanh vô tức chặt đứt hai chân của tên bịt mặt.

Mọi việc chỉ xảy ra trong nháy mắt.Từ lúc Lâm Vân nhảy lên, đến việc cắt đứt hai chân của y, trước sau cũng không quá mấy lần hít thở. Sau khi rơi xuống, Lâm Vân nhảy ra đằng sau cách y mấy mét, rồi lạnh lùng nhìn tên bịt mặt nằm trên mặt đất.

Ba mươi sáu đao, ngoại trừ hai mươi lăm đao ngăn chặn đường đi của y, hai đao chặn lại cỗ khí tức âm lãnh. Còn lại chín đao thì toàn bộ chém vào trên người của tên bịt mặt. Trong đó có một đao thậm chí đã chém đứt đôi gốc đùi của y.

- Ngươi rốt cuộc là ai?

Khi tên bịt mắt rơi xuống mặt đất, mặc dù hai chân đã bị đứt lìa, nhưng máu chảy lại không nhiều. Thậm chí màu của máu lại có màu đỏ sậm.

- Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi là ai? Còn có, Lữ đạo sĩ kia là ai?

Lâm Vân nhìn tên bịt mặt bị đứt hai chân này, ngữ khí rất là âm lạnh, không mang một tí nhiệt độ nào.

- Nguyên lai Lữ Phong là do cậu giết. Tốt tốt, đáng tiếc tôi không thể báo thù cho y. Một ngày náo đó sẽ có người tìm ngươi trả lại món nợ này.

Người bịt mặt giống như biết mình không có cách nào thoát chết, nói xong câu đó, hàm răng liền khẽ cắn, khóe miệng chảy ra một vệt máu đen. Trong chớp mắt đã nằm xuống đất tử vong. Mà mấy sợi dây thừng trơn trượt kia rõ ràng cũng biến mất không thấy tung tích.

Lâm Vân nhăn lông mày lại, đột nhiên hắn cảm giác tư thế của thi thể này rất kỳ quái. Vốn định đi lên lục xem trên người y có đồ vật gì hay không, nhưng bởi vì có cảm giác này, lên Lâm Vân buông tha tính toán đó. Hắn đi tới một đoạn khá xa, hai tay giơ lên, một chùm lửa màu tím nhàn nhạt xuất hiện rồi bắn về phía thi thể.

Ngọn lửa màu tím vừa mới tới cái thi thể kia, thì tên bịt mặt đột nhiên mở mắt nói:

- Ngươi có thể phóng ra lửa? Ngươi không phải là người học cổ võ, ngươi rốt cuộc là ài?

Đây là lần thứ hai y hỏi Lâm Vân là ai.

Lâm Vân thấy người này lại giả chết, càng thêm khâm phục sự xảo trá của y. Đã không hỏi ra được vấn đề gì trong đó, Lâm Vân liền không khách khí nữa, một ngọn lửa màu tím lớn hơn đã bắn tới. Người bịt mặt kia lập tức bị ngọn lửa bao quanh.

- Đừng, tôi nói cho cậu biết hết…

Khi ngọn lửa màu tím đã bắt đầu thiêu đốt cơ thể, y lại rõ ràng phát ra tiếng cầu xin. Lâm Vân lạnh lùng cười, bây giờ mới nói thì có tác dụng gì. Mà người này xảo trá như vậy, những lời của y nói chưa chắc đáng tin. Lâm Vân không để ý tới y nữa, phóng thêm một ngọn lửa tím, người này rất nhanh biến thành một đống tro bụi, rồi tan vào trong gió, biến mất vô tung vô ảnh, không còn lưu lại chút gì.

Sau khi giải quyết xong, Lâm Vân đi vào lại trong tòa tháp lục giác. Thì thấy cô gái vẫn còn ở đây, không khỏi kỳ quái hỏi:

- Vì sao cô không đi? Những người khác đã rời đi nơi này từ lâu, vậy mà cô vẫn còn sống ở đây làm gì?

- Anh là ai? Vì sao người kia lại bỏ qua cho anh?

Cô gái nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, có chút ngạc nhiên hỏi.

- Tôi không có ác ý gì với cô đâu. Nếu như cô đồng ý thì đi theo tôi rời khỏi nơi đây. Cô thấy thế nào?

Lâm Vân hỏi.

- Còn người kia?

Cô gái vẫn có chút sợ hãi hỏi.

- Đã biến mất rồi.

Lâm Vân trả lời đơn giản.

Cô gái này hình như muốn biết ý của Lâm Vân là gì, liền đứng dậy. Nhưng hai chân của cô ta lại bị khóa bởi một cái xiềng xích rất dài.

Lâm Vân đi tới, kéo đứt xích sắt. Cô gái này vô cùng kinh dị nhìn Lâm Vân, nhưng không nói lời nào. Lâm Vân kéo đứt xích sắt, trực tiếp đi ra ngoài. Mà cô gái kia thấy vậy cũng đi theo đằng sau. Một tiếng trôi qua, hai người đã đi ra khỏi phạm vi nội thành. Lâm Vân liền dẫn cô gái này tới một quán café gần đó.

Nhân viên phục vụ của quán café thấy Lâm Vân ăn mặc hàng hiệu, nên không có ngăn trở. Lâm Vân muốn một chỗ ngồi kín đáo. Sau khi hai người ngồi xuống, Lâm Vân gọi hai ly café, rồi nói với cô gái:

- Cô có thể nói chuyện của cô cho tôi nghe được không?

Lâm Vân hỏi vậy nhưng không thấy cô gái trả lời. Lâm Vân liền lấy giấy và bút, rất nhanh đã vẽ ra khuôn mặt của Lam Cực. Sau đó đưa tờ giấy cho cô gái rồi nói:

- Cô quen biết người này không?

- Tiêu Lam.

Cô gái này vừa thấy bức hình trên tờ giấy, liền kêu lên một tiếng rồi nước mắt rơi như mưa. Lâm Vân chỉ lẳng lặng nhìn cô gái, im lặng không nói.

Thật lâu sau, cô gái mới lau nước mắt, nhìn Lâm Vân hỏi:

- Làm sao anh biết Tiêu Lam? Hiện tại anh ấy có khỏe không?

- Ừ, hiện tại cậu ta rất khỏe. Tuy nhiên cậu ta đã đổi tên thành Lam Cực. Là một chiến sĩ đặc công ưu tú. Hơn nữa cậu ta còn huấn luyện rất khắc khổ, có lẽ cậu ta sắp đi tìm cô rồi. Tôi là đồng đội của cậu ấy, cho nên mới quen biết.

Lâm Vân kể lại đơn giản về chuyện của Lam Cực.

- Anh làm sao biết mặt tôi?

Cô gái này vẫn có chút nghi hoặc nhìn Lâm Vân.

- Bởi vì tôi trông thấy ảnh của cô trên chiếc dây chuyền đeo trên ngực của Lam Cực. Cho nên tôi mới nhận ra cô.

Lâm Vân trả lời như vậy cô gái không còn đề phòng hắn nữa. Đồng thời cô ta cũng biết Tiêu Lam vẫn còn nhớ tới mình, nước mắt càng rơi như mưa.

## 253. Chương 206: Tề Dung

## 254. Chương 207: Tô Tĩnh Như

## 255. Chương 208 (1): Lâm Gia Gặp Nạn

- Chị Từ, chết rồi, vừa nãy em phát hiện ra một số khoản tính sai, vậy phải làm sao bây giờ?

Tôn Lộ đột nhiên kêu lên.

- Làm sao vậy? Có phải em thu thiếu tiền của khách hàng hay không?

Vương Từ Từ nghe Tôn Lộ nói vậy cũng là chấn động. Quần áo ở đây đều có giá mấy chục nghìn tới hơn trăm nghìn nguyên, nếu tính thiếu một khoản, thì cho dù Tôn Lộ có làm vất vả ở đây một năm cũng không thể trả nổi.

- Không phải, chị Từ. Vài ngày trước có một người trẻ tuổi tới đây mua quần áo. Hắn chỉ về phía áo Polo của hàng mẫu, nói là muốn mua áo đấy. Nhưng lúc em đi lấy áo cho hắn, thì lại lấy nhầm áo. Tuy cũng là thuộc nhãn hiệu Polo, cùng kích cỡ, cùng màu sắc, nhưng giá cả lại chênh lệch tới hơn chín mươi nghìn nguyên. Vậy phải làm sao bây giờ?

Tôn Lộ lo lắng hỏi.

Vương Từ Từ nghe Tôn Lộ nói là thu thừa tiền , mới thở phào một cái. Như thế còn hơn là bồi tiền. Tuy nhiên nếu người kia mặc một thời gian, cảm thấy không đúng mà quay về đổi lại thì cũng khá là mang tiếng. Nên cô ta đành phải an ủi Tôn Lộ:

- Em đừng vội, bình tĩnh mà nghĩ biện pháp. Người nọ có lưu lại địa chỉ hoặc số điện thoại không?

- Không có, anh ta trả tiền xong là đi luôn. Thậm chí hóa đơn cũng không lấy. Lúc em định gọi anh ta quay lại lấy hóa đơn, thì anh ta đã đi mất rồi.

Tôn Lộ kể lại tình huống lúc đó.

- À, nếu vậy thì em không cần phải lo lắng. Người kia ngay cả hóa đơn cũng không cầm, thì chắc hắn không quay lại đâu. Mà cho dù trở lai, em cũng phải chịu trách nhiệm gì.

Vương Từ Từ thoải mái nói.

- Nhưng em cảm thấy rất xin lỗi người này. Số tiền phải trả thêm là gần trăm ngàn nguyên a, chứ có phải mấy ngàn đâu…

Tôn Lộ vẫn lo lắng nói.

- Chị nói rồi, không cần phải vội, khẳng định là không có chuyện gì. Về sau chỉ cần rút kinh nghiệm là được. Còn số tiền thừa ra, nếu đợi một thời gian không thấy hắn quay lại thì coi như tiền của em vậy

Vương Từ Từ đành phải an ủi Tôn Lộ. Dù sao Tôn Lộ mới làm việc ở đây chưa tới một năm, kinh nghiệm còn quá ít.

- Em cũng không muốn số tiền này. Đây rõ ràng là tiền của người ta mà. Hiện tại em chỉ hy vọng người này trở lại lấy tiền thừa đi, mà không phải trả lại quần áo là được.

Tôn Lộ cũng không vì lời an ủi của Vương Từ Từ mà cảm thấy thoải mái.

- Hình dạng của người nọ như thế nào?

Vương Từ Từ hỏi.

- Tướng mạo rất bình thường, nhưng em lại cảm thấy có chút đẹp trai. Quần áo trên người rất là lôi thôi,, tóc tai cũng không chải. Chỉ là con mắt rất có thần, hơn nữa lúc trả tiền cực kỳ hào phóng.

- Về sau lúc hắn rời đi, em lại cảm thấy người này có chút quen quen, hẳn là đã gặp ở nơi nào rồi.Nhưng nhớ mãi không ra.

Tôn Lộ nói tới đây thì dừng lại, cau mày.

- Chính là người mà ngày hôm qua em nói là trả tiền rất sòng phẳng đó sao?

Vương Từ Từ kỳ quái nhìn Tôn Lộ, hỏi.

- Đúng vậy, chị Từ Từ, chính là hắn. A, em nhớ ra hắn rồi, lúc ở Phụng Tân em đã gặp qua hắn một lần. Lần đó là cùng chị Ngũ Úc bán hàng ở cửa hàng Hương Tân. Hắn hình như quen biết với chị Ngũ Úc, rồi còn chiêu mộ chị ấy vào Hồng Tường Phụng Tân nữa. Em được đến làm cho Hồng Tường Phần Giang, chính là nhờ chị Ngũ Úc hỗ trợ. Đúng rồi, hắn chính là Lâm quản lý. Thật không biết vì sao hắn lại chạy tới Phần Giang mua quần áo? Ài, sao hiện tại em mới nhớ ra cơ chứ. Cái này thì xong rồi.

Tôn Lộ cuối cùng mới nhớ ra thân phận của Lâm Vân.

- Thực sự là phó phòng lâm sao? Để chị gọi điện thoại cho tổng giám đốc Đường. Không ngờ phó phòng Lâm lại ở Phần Giang.

Vương Từ Từ vội vàng nói.

- Chị Từ, sao Lâm quản lý lại thành phó phòng Lâm rồi?

Tôn Lộ nghi vấn hỏi Vương Từ Từ. Trong đầu còn đang suy nghĩ, vì sao Lâm quản lý lại chật vật như vậy?

- Trước kia chị và hắn làm chung một phòng, lúc ấy hắn là phó phòng. Lâm Vân đến Phụng Tân chỉ là công tác tạm thời mà thôi. Thật không ngờ hắn đi tới Phụng Tân lại làm ra thành tích lớn như vậy. Nhưng về sau lại không thấy hắn trở về Phần Giang nữa. Tổng giám đốc Đường đã nói với bọn chị, chỉ cần trông thấy phó phòng Lâm trở về, là ngay lập tức gọi điện thông báo cho chị ấy.

Vương Từ Từ vừa nói, vừa bấm điện thoại cho Đường Tử Yên.

- Em nói cái gì? Lâm Vân đã trở về Phần Giang rồi? À,ừ, chị biết rồi…

Đường Tử Yên vừa dập điện thoại đã vội vàng rời khỏi văn phòng.

…..

- Mẹ ơi, con và anh trở về rồi nè.

Lâm Hinh chưa đi tới cửa, đã kêu lên một tiếng.

Nhưng trong nhà không có thanh âm trả lời. Lâm Hinh liền có dự cảm không tốt. Lâm Vân cũng thấy không đúng. Lâm Hinh nhìn Lâm Vân nói:

- Anh trai, chúng ta đi tới chỗ cha xem. Có lẽ mẹ đang ở chỗ của cha.

Nói xong, Lâm Hinh liền chạy về hướng căn biệt thự lớn nhất ở giữa. Lâm Vân và Cận Thi Kỳ đành phải đi theo sau. Khiến Lâm Hinh cảm thấy kỳ quái, đó là đến nơi này một lúc rồi mà không thấy một bóng người nào của Lâm gia. Bình thường khi trở về, mình đều thấy có vài người giúp việc trong sân cơ mà. Khi Lâm Hinh chạy tới căn biệt thự của cha, thì nàng chỉ nhìn thấy một người bác và một người chú trong phòng, không còn thấy ai nữa.

- Lâm Hinh, cháu trở về rồi a. A, cả anh trai Lâm Vân của cháu nữa.

Một người trung niên khoảng năm mươi tuổi nhìn thấy ba người đi vào, lập tức đứng lên nói.

- Vâng, chú hai, cháu với anh trai vừa mới trở về. Nhưng sao không thấy mẹ của cháu ở nhà?

Lâm Hinh lập tức hỏi.

- Cha và mẹ của cháu đều đang ở bệnh viện rồi. Hiện tại cảnh sát đang điều tra chuyện này.

Người trung niên mà Lâm Hinh gọi là chú hai kia, vội vàng trả lời. Hơn nữa còn rất cẩn thận nhìn thoáng qua Lâm Vân. Bởi vì hiện tại địa vị của Lâm Vân, người nào trong Lâm gia cũng rất rõ.

- A, là chuyện gì xảy ra?

Lâm Hinh vì sốt ruột, đã quên cả thân phận của mình, trực tiếp hỏi.

Tuy nhiên, thái độ của Lâm Hinh cũng không khiến hai người bất mãn,thậm chí hai người còn có chút cẩn thận nhìn Lâm Vân.

- Nghe nói chuyện này có liên quan với cháu Lâm Vân. Hai tiếng trước có một người tự xưng là Thương Giác đi tới Lâm gia. Người này thoạt nhìn chỉ có năm sáu mươi tuổi, nhưng chú cảm thấy người này còn già hơn so với vẻ bề ngoài. Khi y đi vào, chưa hỏi han gì đã đánh gãy chân của tất cả bảo vệ.

Về sau y chỉ đích thân cháu Lâm Vân đi ra gặp y. Mẹ của cháu vì nói một vài lời giúp Lâm Vân, thì lập tức bị y đánh cho hộc máu. Xương sườn còn bị đứt mấy cây. Cha cháu thì mới chỉ nói một câu, đã bị đánh gãy chân và xương sườn. Người này còn đánh gã toàn bộ người của Lâm gia có mặt ở đó nữa. Chỉ có chú và bác không ở đó nên không sao. Người tên Thương Giác này sau khi rời đi, còn nói, nếu trong vòng nửa tháng không thấy cháu Lâm Vân chủ động đi tới núi Tây Sơn, y sẽ quay trở lại, rồi giết cả nhà Lâm gia, chó gà cũng không tha. Lần này y vì mặt mũi của Tam gia gia nên mới chỉ giáo huấn qua một chút. Y muốn chúng ta ngay lập tức tìm người, rồi tống tới núi Tây Lương.

Chú hai của Lâm Hinh càng nói về cuối càng nhỏ, ánh mắt thì nhìn sang Lâm Vân.

Sắc mặt của Lâm Vân trở nên tái nhợt, không ngờ mình lại liên lụy tới người thân bị đánh. Mặc dù hắn không có cảm tình gì với phụ thân, nhưng mẫu thân lại là nghịch lân của hắn.

- Chú đã đưa toàn bộ người bị thương tới bệnh viện Ái Thụy rồi, cảnh sát cũng đang ở đấy. Buổi chiều, chú ba sẽ từ Yên Kinh tới.

Chú hai của Lâm Hinh nói tới đây, ánh mắt vẫn y nguyên nhìn về phía Lâm Vân.

- Tiểu Hinh, em để đồ đạc của em và Cận Thi Kỳ ở trong phòng đi, rồi sau đó cùng anh tới bệnh viện nhìn mẹ.

Lâm Vân nói xong,lập tức đứng ở cửa sân nhỏ, chờ Lâm Hinh.

Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ làm việc rất nhanh, một lúc đã quay trở lại. Con mắt của Lâm Hinh rất đỏ, có thể thấy mẫu thân bị đánh hộc máu khiến nàng rất khổ sở. Trên đường Cận Thi Kỳ không ngừng an ủi Lâm Hinh, nhưng Lâm Hinh chỉ cúi đầu khóc nức nở. Ở Lâm gia, chỉ có nàng và mẫu thân là sống nương tựa vào nhau. Lúc anh trai rời đi, cả cái Lâm gia to như vậy, nàng chỉ có mẹ là người thân nhất. Hôm nay mẫu thân lại bị người đánh cho thổ huyết. Theo như lời của chú hai, thì có vẻ rất nghiêm trọng. Thử hỏi làm sao nàng không quan tâm.

Trong phòng đặc biệt của bệnh viện Ái Thụy, mẫu thân của Lâm Hinh đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Hinh thấy vậy liền không nhịn được khóc lớn một tiếng. Các bác sĩ vôi vàng đi tới khuyên can.

- Mọi người đi ra ngoài đi, để tôi một mình ở đây chữa bệnh cho mẫu thân là được rồi

Lâm Vân nói với mấy người bác sĩ.

- Cậu là thầy thuốc sao? Cậu muốn giúp mẹ cậu chữa bệnh như thế nào? Nếu chỉ là trị liệu đơn giản, thì mẹ cậu cần gì phải đưa tới bệnh viện này làm gì? Thật sự là cuồng vọng.

Một bác sĩ tưởng Lâm Vân nói vậy là vì không tín nhiệm vào khả năng của mình, trong nội tâm rất là khó chịu. Ông ta có tính cách bộc trực, tuy biết lai lịch của Lâm Vân không nhỏ, nhưng Lâm Vân lại không tin tưởng ông ta như thế, đương nhiên ông ta không hài lòng.

- A, phó phòng Lâm, thật không ngờ lại gặp anh ở đây. Anh là gia đình của bệnh nhân sao?

Một thanh âm chen vào cuộc nói chuyện.

- Em là Điền Hiểu Phù?

Lâm Vân nhìn cô gái gọi mình kia, lập tức nhận ra.

## 256. Chương 208 : Lâm Gia Gặp Nạn (2)

- Vâng, thật không ngờ anh còn nhận ra em.Lúc trước chính nhờ anh mà em mới được làm ở trong bệnh viện này. Bệnh nhân của phòng này là?

Điền Hiểu Phù thấy Lâm Vân ở đây, rất là kinh hỉ. Nàng và Hải Oánh đã từng tìm qua Lâm Vân, nhưng đều không tìm được.

- Là mẹ của anh, Lâm Hinh và Thi Kỳ ra ngoài đi, anh muốn giúp mẹ chữa bệnh.

Lâm Vân nói xong nhìn hai người.

- Anh trai, anh biết chữa bệnh sao? Cái này…

Lâm Hinh có chút ngạc nhiên nhìn anh trai. Trong lòng tự nhủ, anh trai đã khỏi bệnh tâm thần rồi, sao còn nói những lời như vậy? Chẳng lẽ anh trai thực sự biết chữa bệnh? Tuy nhiên, bản lĩnh của anh trai thực sự rất lớn. Ngay cả 'Vân Tằm Miên' anh ấy còn có thể làm ra được, thì việc chữa bệnh cũng không kỳ lạ quý hiếm gì. Lâm Hinh không biết bệnh của mẹ có nghiêm trọng không, nhưng nàng rất tin tưởng vào anh trai. Vì vậy nàng liền dẫn theo Cận Thi Kỳ đi ra khỏi phòng bệnh.

- Cái này, phó phòng Lâm…

Điền Hiểu Phù cũng kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Đây có phải chuyện đùa đâu. Người bệnh trong phòng này nàng cũng biết. Tình hình rất là nghiêm trọng, thậm chí đã sắp nguy cấp, cần phải cứu giúp rồi. Không nghĩ tới lại là mẹ của phó phòng Lâm, hơn nữa phó phòng Lâm còn nói hắn có thể trị liệu.

Tuy hoài nghi nhưng Điền Hiểu Phù vẫn lui ra khỏi phòng. Chỉ còn vị bác sĩ kia là trừng mắt nhìn Lâm Vân quát lớn:

- Cậu thật là hồ đồ…

Tuy Lâm Vân biết ông ta là có ý tốt, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn sớm trị khỏi bệnh cho mẫu thân. Sau đó thì đi tới núi Tây Lương, tìm tay Thương Giác kia tính sổ. Với hắn mà nói, Vũ Tích là nghịch lân thứ nhất, hiện tại mẹ và em gái chính là nghịch lân thứ hai.

Đã có kẻ dám động vào nghịch lân của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí. Thậm chí ngay cả một phút đồng hồ hắn đều không muốn chờ đợi. Nhưng bệnh của mẫu thân vẫn là muốn trị liệu. Lâm Vân đi tới trước mặt tay bác sĩ, nhấc ông ta lên, rồi ném ông ta ra khỏi phòng bệnh, đóng cửa lại. Bác sĩ này thật không ngờ Lâm Vân lại thô bạo như thế, không nói gì đã ném mình ra ngoài. Tuy nhiên may mắn là ông ta chỉ ngã trên mặt đất, không có đau đớn gì. Đang muốn đi lên lý luận với Lâm Vân, thì Lâm Vân đã đóng cửa lại. Chỉ có thể nhìn cánh cửa đóng tức giận. Ông ta quyết định mặc kệ bọn họ.

Sau khi ném người bác sĩ kia ra ngoài, Lâm Vân liền nhìn về phía mẫu thân của mình nằm trên giường. Khuôn mặt của mẫu thân có sáu bảy phần giống Lâm Hinh. Thấy lông mày của mẹ lúc hôn mê cũng nhăn lại, có thể thấy nhân sinh của mẹ mình không được như ý cho lắm. Lâm Vân thầm than một tiếng, có chút tự trách. Đáng nhẽ ra mình nên về gặp mẫu thân sớm hơn. Dù sao trên thế giới này, mẫu thân cũng là người thật tình lo lắng cho mình.

Cầm tay của mẫu thân, Lâm Vân vận chuyển lực lượng Tinh Vân bắt đầu kiểm tra thương thể bên trong. Sau một lát, Lâm Vân thả tay xuống, lửa giận lập tức thiêu đốt trong lòng. Cái tên Thương Giác kia ra tay thật quá độc ác, không những cắt đứt mấy cái xương sườn của mẹ mình. Còn khiến cho mẫu thân bị trọng thương, vài tuyến kinh mạch bị cắt nát.

Có thể nói, nếu hiện tại mình chỉ mới hình thành Tinh Hồn thì chỉ có thể trơ mắt nhìn mẫu thân rời đi.

Đè xuống lửa giận trong lòng, Lâm Vân cẩn thận chỉnh lại mấy cái xương sườn gãy của mẫu thân. Sau đó vận chuyển lực lượng Tinh Vân, hồi phục lại những kinh mạch đã bị đứt của mẫu thân. Rồi loại bỏ những chỗ máu tụ.

Sau khi hoàn thành những thao tác này thì đã qua hai giờ. Lâm Vân thấy lông mày của mẫu thân đã dần dần giãn ra, mới thờ phào một cái

Nghĩ nghĩ, lại tiếp tục vận chuyển lực lượng Tinh Vân cường hóa lại toàn bộ gân mạch bên trong cơ thể của mẫu thân. Rồi loại bỏ hoàn toàn tạp chất có trong cơ thể. Lại lấy một cây Chu Vũ trong Tinh Giới, vò thành nước nhỏ vào miệng của mẫu thân. Sau khi làm xong chuyện này thì đã qua ba tiếng.

Hà Anh nằm mơ thấy một giấc mộng khá xa xôi. Trong mơ cô ta thậm chí còn nhìn thấy con trai nắm lấy tay mình. Một cảm giác vốn rất đau đớn, sau khi được con trai nắm lấy tay, thì đã biến mất vô tung vô ảnh.

Rồi một cảm giác tươi mát sảng khoái từ cổ họng chảy xuống toàn cơ thể. Lúc Hà Anh mở mắt thì trông thấy Lâm Vân đang ngồi ở đầu giường

- Con là Vân nhi?

Hà Anh giơ tay muốn nắm tay của Lâm Vân, nước mắt không nhịn được chảy xuống. Vốn cho rằng mình sắp chết, rất muốn trước khi chết có thể trông thấy mặt con của mình lần cuối. Thật không ngờ mong muốn đã thành hiện thực. Đây là giấc mơ hay sao?

Lâm Vân thấy mẫu thân muốn nắm tay của mình, vội vàng đưa tay tới.

- Vân nhi, mẹ đang nằm mơ sao?

Lâm Vân thấy mẫu thân đã cầm được tay mình, vẫn còn thì thào tự hỏi.

- Không phải, mẹ, con đã trở lại rồi. Con vẫn khỏe. Đợi về sau mẹ khỏi bệnh, con sẽ đưa mẹ tới ở cùng chúng con.

Lâm Vân nhẹ giọng nói. Hắn thấy mẫu thân nhớ mình như vậy, lại càng thêm áy náy.

- Thật không phải nằm mơ? Con đã thực sự trở lại? Bồ Tát phù hộ, thật sự là Bồ Tát phù hộ. Vân nhi….

Hà Anh lúc này mới phát hiện đây là sự thật, tâm tình rất là kích động. Trong miệng không ngừng nói ‘Bồ Tát phù hộ’, tay lại nắm chặt Lâm Vân, không muốn bỏ ra.

- Vân nhi, thời gian vừa qua con ở ngoài, khẳng định chịu không ít khổ. Có khổ cực gì thì cứ kể cho mẹ.

Hà Anh nhìn chăm chú vào Lâm Vân, nàng muốn xem con mình có phải gầy đi không, khuôn mặt có đen đi không?

Chính là càng nhìn càng thấy con mình đã lớn lên. Thậm chí còn đẹp trai và có tinh thần hơn lần trước rất nhiều. Nàng càng nhìn càng cao hứng, nhịn không được nói:

- Con của mẹ đã trưởng thành rồi.

Vẻ cao hứng và quan tâm trong mắt không hề có chút che dấu.

Trong lòng Lâm Vân có chút ê ẩm, sợ mẫu thân vì kích động mà ảnh hưởng tới việc khôi phục,vội vàng nói:

- Mẹ, để con mở cửa gọi em gái vào thăm mẹ.

- Hinh Nhi cũng trở lại rồi à.

Mẫu thân có vẻ càng thêm cao hứng. Lâm Vân trông thấy vậy, trong lòng càng không dễ chịu. Rõ ràng mẫu thân đã sống trong sự cô đơn quá lâu. Không có một người tri kỷ nào để tâm sự. Lâm Vân quyết định lần này phải đưa mẫu thân tới Yên Kinh sinh sống với em gái.

- Mẹ, sau khi mẹ khỏi bệnh, còn sẽ đưa mẹ về Yên Kinh cùng sinh sống với em gái. Con đã mua nhà ở Yên Kinh rồi. Tiền mua nhà là do chính con kiếm, mẹ không cần phải lo lắng.

Lâm Vân thấy biểu lộ của mẫu thân như vậy, nhịn không được nói ra.

- Vậy thì tốt, nhưng con vẫn phải hỏi ý của cha con đã. Mẹ đương nhiên là muốn ở cùng một chỗ với Hinh Nhi rồi. Tuy nhiên, con cũng đừng gây mâu thuẫn với cha con đấy. Mà vừa rồi con nói muốn mẹ ở cùng các con, là nói Hinh Nhi và con sao?

Hà Anh nhớ tời lời vừa rồi của Lâm Vân.

- Vâng, còn có vợ con Vũ Tích nữa.

Lâm Vân nói.

- Vũ Tích? Con bé vẫn còn ở cùng một chỗ với con sao? Con bé quả thực là một đứa con dâu rất tốt. Vân nhi, trước kia con như vậy mà con bé không có vứt bỏ con, vì vậy con không nên làm việc gì xin lỗi nó đấy.

Hà Anh biết rõ bản tính của con trai, nên cố ý nhắc nhở hắn. Tuy bây giờ nhìn thấy Lâm Vân có biến hóa rất lớn, nhưng ai mà biết về sau hắn sẽ như thế nào? Có thể hay không quay về bản tính như trước?

- Vâng, con biết rồi, mẹ yên tâm đi.

Lâm Vân nói xong thì đứng dậy mở cửa.

- Anh trai, mẹ không sao chứ?

Lâm Hinh là người đầu tiên vọt tới.

Lâm Vân nhìn bên ngoài rõ ràng có rất nhiều người. Ngay cả lão gia tử cũng từ Yên Kinh tới. Trong đó có cả bí thư Diệp Vũ Phong, và một người trung niên mập mạp đứng ở sau. Xem bộ dáng hình như là viện trưởng của bệnh viện. Có thể thấy bọn họ rất coi trọng bệnh tình của mẹ mình.

- Chào Tam gia gia.

Lâm Vân đi ra ngoài, chào hỏi Lâm Lộ Trọng.

- Ừ, mẹ của cháu không sao chứ?

Lâm Lộ Trọng đã nhìn thấy Lâm Hinh nói chuyện với Hà Anh, liền biết nàng không có chuyện gì. Vừa rồi nghe vị bác sĩ kia nói, mới biết mẹ của Lâm Vân bị thương rất nghiêm trọng. Thật không ngờ Lâm Vân có thể trị tốt cho nàng. Lập tức ông ta có một nhận thức mới với đứa cháu này.

- Không sao rồi.

Lâm Vân trả lời Lâm Lộ Trọng, rồi lại chuyển hướng về Diệp Vũ Phong:

- Chào bí thư Diệp.

- Tôi đến đây là thăm hỏi bá mẫu và bá phụ. Chúng ta nhất định phải tìm ra tên hung thủ kia. Bá mẫu không sao chứ?

Diệp Vũ Phong thấy mẹ của Lâm Vân đang nói chuyện với Lâm Hinh, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra.

- Không có việc gì, cảm ơn bí thư Diệp đã tới thăm.

Lâm Vân nói xong, nhìn về phía vị bác sĩ kia.

- Còn có một phòng bệnh, ông dẫn tôi đi tới đó.

Vị bác sĩ này thấy Hà Anh rõ ràng có thể ngồi dậy nói chuyện với Lâm Hinh, trong nội tâm rất là khiếp sợ, không nói được ra lời. Đây là y thuật gì vậy?

Ông ta đã kiểm tra rõ tình huống của Hà Anh, tuyệt đối là trọng thương nặng. Dù cho có cứu được một cái mạng thì cũng phải tàn phế. Nhưng hiện tại rõ ràng nàng ta đã hồi phục như bình thường , quả thực là kỳ tích.

## 257. Chương 209: Núi Tây Lương

Bệnh viện đã chuẩn bị tiến hành hội chẩn cho Hà Anh. Không nghĩ tới còn chưa hội chẩn thì con trai của bà ta đã trị liệu xong. Muốn đi kiểm tra lại sức khỏe của Hà Anh, nhưng thấy Lâm Vân đưa ra câu hỏi, thì không dám nói gì nữa, vội vàng đi phía trước dẫn đường.

Tuy Lâm Viễn Chương cũng bị hôn mê, nhưng tình huống của ông ta tốt hơn Hà Anh nhiều. Lúc Lâm Vân đi vào, các bác sĩ đã hội chẩn ra kết quả của Lâm Viễn Chương , đang chuẩn bị giải phẫu. Nhưng dưới sự yêu cầu của Lâm Vân, toàn bộ các bác sĩ đều phải đi ra để Lâm Vân trị liệu.

Viện trưởng kia đứng ở bên cạnh xem, liên tục khen là kỳ diệu. Tuy nhiên trong lúc này không có chỗ ông ta nói chuyện, bởi vì có bí thư và Lâm ủy viên trong truyền thuyết ở đây. Chỉ là hai người không xem phòng bệnh của gia chủ Lâm Viễn Chương, mà chờ ở cửa phòng bệnh của Hà Anh.

Hiện tại con trai của Lâm Viễn Chương đi tới vào phòng bệnh của cha, những người này lại qua. Việc này chứng tỏ bọn họ không coi trọng người bệnh, mà là coi trọng Lâm Vân. Hắn đi đâu, hai người cũng đi theo đó.

Thương thế của Lâm Viễn Chương nhẹ hơn một chút, nhưng kinh mạch của ông ta vẫn bị cắt đứt mấy chỗ. Lâm Vân chỉ dùng nửa tiếng đã chỉnh lại xương sườn và nối lại kinh mạch.

Thấy Lâm Vân đi ra nhanh như vậy, Lâm Lộ Trọng rất là kinh ngạc hỏi:

- Nhanh như vậy đã trị xong rồi à?

- Đúng vậy, tam gia gia, đã trị xong rồi, hẳn là không có việc gì.

Lâm Vân nói xong, thấy bí thư Diệp muốn nói lại thôi, liền chủ động nói ra:

- Chuyện này, bí thư Diệp không cần can thiệp đâu. Đây không phải là chuyện bình thường, để một mình tôi xử lý là được.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Vũ Phong âm thầm thở ra. Còn chưa nói gì thì Lâm Vân đã nói tiếp:

- Bí thư Diệp cứ bận việc của mình đi, tôi sẽ đi giải quyết chuyện đó. Có thời gian rảnh tôi sẽ bái phỏng, cảm ơn bí thư Diệp.

Diệp Vũ Phong cũng biết mình ở chỗ này không có tác dụng gì, liền chào từ biệt Lâm lão gia tử và Lâm Vân, rồi dẫn theo người rời đi.

Lâm Vân nhìn vài vị bác sĩ và viện trưởng, nói:

- Hiện tại tôi đã trị tốt cha mẹ của tôi, các vị chỉ cần cẩn thận chăm sóc một chút là được. Không cần phải giải phẫu đâu.

Viện trưởng nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng đáp ứng. Ông ta kinh dị nhìn ra, người có tiếng nói cao nhất trong chỗ này rõ ràng không phải là ủy viên Lâm, mà là cháu trai Lâm Vân của ông ta. Kinh dị thì kinh dị, nhưng ông ta sẽ không nói ra chuyện này.

Thấy mọi người đã rời đi, Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân hỏi:

- Chuyện này cháu tính toán xử lý như thế nào?

- Tam gia gia, chuyện bên này giao cho gia gia quản lý. Cháu sẽ đi tới núi Tây Lương ngay bây giờ, để tìm tên Thương Giác kia.

Ngữ khí của Lâm Vân tuy bình tĩnh, nhưng trong giọng nói đã mang theo vô cùng hận ý. Lâm Lộ Trọng cũng nghe thấy rõ ràng.

- Vân Nhi, chuyện này cháu không nên vọng động. Lại lịch của tên Thương Giác này không hề tầm thương chút nào. Y chính là nhân vật số một của Bát Quái Môn. Nghe nói y đã hơn trăm tuổi rồi. Ta nghĩ chuyện này nên trở về sơn trang Hoàn Hồ rồi thương lượng kỹ càng hơn. Hoặc là mượn lực lượng quốc gia. Miễn cho để lại hậu quả lâu dài.

Lâm Lộ Trọng đương nhiên biết sự lợi hại của Bát Quái Môn. Cũng biết sự lợi hại của Thương Giác. Y chính là người trong truyền thuyết. Cho nên cho dù cháu trai của mình có lợi hại hơn nữa, phỏng chừng cũng không có nắm chắc chống lại Thương Giác. Huống hồ là đi tới tận sào huyệt của y.

- Tam gia gia cứ yên tâm, không cần phải lo lắng về Bát Quái Môn. Bởi vì môn phái này rất nhanh sẽ thành lịch sử.

Ngữ Khí của Lâm Vân giống như đã coi Thương Giác là người chết vậy.

Lâm Lộ Trọng hít một hơi khí lạnh. Trong lòng tự nhủ, khẩu khí của đứa cháu trai này cũng quá lớn chút. Tuy nhiên ông ta cũng không nói gì thêm. Nó có thể giết chết nhiều bộ đội đặc công của các quốc gia như vậy, nói rõ rằng nó có thực lực thực sự. Khả năng chiến thắng không phải là không có.

- Chỗ của ta có mấy người lợi hại, nếu không ta cho bọn họ đi theo hỗ trợ cháu?

Lâm Lộ Trọng vẫn cảm thấy không yên tâm.

- Không cần đâu gia gia. Cháu biết người mà cháu muốn đối phó có thực lực như thế nào. Nếu như cháu trở về muộn, thì gia gia nói với mẫu thân và em gái của cháu biết, bảo hai người không phải lo lắng. Cháu đã mua một căn nhà ở Yên Kinh, đợi khi mẫu thân xuất viện thì cho mẹ và em gái đều tới Yên Kinh ở.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Lâm Lộ Trọng chỉ phải thở dài, đồng ý với yêu cầu của Lâm Vân.

Lâm Vân đi vào phòng bệnh của mẫu thân, thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đều ngồi ở trên giường của mẫu thân, còn mẫu thân thì đang ngủ. Lâm Hinh thấy Lâm Vân đi vào, liền đứng lên kêu một tiếng:

- Anh trai.

- Tiểu Hinh, mấy ngày nay em ở cùng với mẹ nhé. Anh đi ra ngoài có chút việc, khả năng là trong một khoảng thời gian mới trở về.

Lâm Vân nhìn nhìn Lâm Hinh và mẫu thân đang ngủ.

- Anh trai, anh lại muốn đi ra ngoài à? Anh phải biết rằng tên kia còn đang muốn tìm anh đấy.

Lâm Hinh lo lắng nói.

Cận Thi Kỳ lại nhìn Lâm Vân như có điều suy nghĩ. Nàng có thể cảm giác Lâm Vân không phải muốn tránh né người kia, mà là muốn đi tìm người kia.

- Anh biết rồi, em chỉ cần chiếu cố tốt cho mẹ là được.

Lâm Vân nói xong, chào từ biệt Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ rồi đi ra phòng bệnh. Nhưng khi đi ra vẫn thấy Tam gia gia ở đó.

- Tiểu Vân, cháu thật sự muốn tới núi Tây Lương sao?

Lâm Lộ Trọng lo lắng hỏi.

- Đúng vậy, Tam gia gia. Còn mong gia gia chiếu cố mẹ và em gái của cháu nhiều hơn chút. Núi Tây Lương là cháu khẳng định phải đi. Chỉ là không nói cho mẹ cháu biết mà thôi. Đỡ cho bà ấy lo lắng. Những có lẽ phải đi một thời gian. Bởi vì khi xong việc ở đó, cháu sẽ đi tìm vợ của cháu luôn. Tam gia gia cứ bảo mẹ và em gái cháu tới Yên Kinh chờ cháu là được.

Lâm Vân nói xong, lập tức chào từ biệt Lâm lão gia tử. Hiện tại hắn hận không thể có mặt ngay ở núi Tây Lương.

Nhìn bóng lưng vội vã của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng thở dài một tiếng. Có một số việc, ông ta cũng không thể khống chế được.

Lâm Vân gọi một chiếc xe taxi, rồi trực tiếp ly khai Phần Giang. Ba tiếng sau, Lâm Vân xuống xe, bởi vì hắn cảm thấy đi xe quá là chậm, còn không bằng tốc độ chạy của mình.

Núi Tây Lương cách Phần Giang khoảng 1600km, thuộc khu vực tỉnh Tây Bắc của Giang Nam. Ngọn núi này thuộc về dãy núi Tây Lương, nhưng về sau được quốc gia khai thác thành khu du lịch, rất nhiều chỗ đã trở thành thắng cảnh. Nhưng ở sâu trong dãy núi Tây Lương, thuộc về trạng thái nguyên thủy. Rất nhiều du khách cũng không dám đi vào.

Bởi vì trong đó đã xảy ra không ít sự cố, cho nên về sau chính phủ dứt khoát đầu tư, dựng lên một hàng rào bằng sắt, cách ly với khu vực còn nguyên thủy kia. Vì vậy du khách tới nơi này đành phải dừng lại. Tuy nhiên vẫn còn những du khách không thèm đếm xỉa gì tới những hàng rào này, mà chui qua hàng rào đi sâu vào trong. Nhưng số lượng người đi vào rồi bị thương càng ngày càng nhiều, nên người đi vào đó liều lĩnh tương đối ít. Chỉ có một số nhà thám hiểm cố chấp mới đi vào.

Ở địa phương thậm chí còn có câu miêu tả núi Tây Lương như vậy:

“Trong núi Tây Lương có sông Tây Lương. Dù chết trong núi Tây Lương cũng đừng đến sông Tây Lương. Vừa tới sông Tây Lương, thì hồn phách đều mất….”

Ý của nó là trong núi Tây Lương còn che dấu một dòng sông Tây Lương nào đó. Sông Tây Lương không nên tìm kiếm, bởi một khi nhìn thấy thì phải chết không có chỗ chôn. Nhưng sông Tây Lương trong núi Tây Lương chỉ là truyền thuyết, chưa có ai nhìn thấy qua.

Lúc Lâm Vân tới dãy núi Tây Lương thì trời đã tối. Tuy hiện tại khách du lịch tới núi Tây Lương đã giảm đi rất nhiều, nhưng vẫn còn một lượng du khách nhất định đến đây. Cho nên các quán ăn và khách sạn ở chân núi không hề thiếu.

Đã quyết định tiêu diệt Bát Quái Môn trong núi Tây Lương, nên Lâm Vân muốn nghỉ ngơi thật tốt trước khi vào đó. Tuy hắn không cho rằng trong đó có cao thủ lợi hại như mình, nhưng cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn. Tối hôm qua gặp phải tên bịt mặt kia chính là một sự tồn tại mà hắn nhìn không thấu. Cho đến hiện tại hắn còn không biết cái đống dây thừng chui lên từ mặt đất kia là cái gì. Còn có cỗ khí tức âm lãnh đánh về phía sau lưng cũng không biết rõ ràng.

“Điều này chứng tỏ mình không phải là vô địch trong thế giơi này. Hoa quốc đất rộng của nhiều, lịch sử tồn tại cũng khá lâu. Ai biết còn tồn tại những thế lực cường đại nào. Nhỡ đâu những người này cũng có suy nghĩ như mình, không nghĩ vào đời mà muốn âm thầm một lòng tu luyện thì sao?”

“Thử nghĩ nếu như không phải vì Vũ Tích, thì mình có thể tiếp tục lăn lộn trong chốn hồng trần sao? Có thể gặp lại em gái và mẹ sao? Còn phải dính líu những chuyện lặt vặt khác? Không có Vũ Tích, thì mình có lẽ đã tránh ở trong một ngọn núi sâu nào đó rôi tu luyện rồi. Lúc trước khi mình xin việc thất bại đã từng có suy nghĩ như vậy.”

## 258. Chương 210: Trận Pháp

Tuy linh khí ở Địa Cầu không phải là đầy đủ, nhưng còn có linh thạch xuất hiện. Nếu như một lòng đi tìm linh mạch và linh thạch, Lâm Vân tin tưởng cũng có thể tu luyện tới một mức độ rất cao. Nhưng đã rơi vào trong cõi hồn trần, lúc đầu chỉ có tình cảm nhàn nhạt với Vũ Tích, đến hiện tại thì không có cách nào không nghĩ đến nàng. Từ lúc không lo lắng cho em gái và mẫu thân, nhưng đến bây giờ thì không thể tha thứ cho kẻ nào dám khi dễ tới hai người. Thậm chí hắn còn có công ty riêng đang phát triển. Lâm Vân không biết rốt cuộc có bao nhiêu phiền hà còn đợi hắn phía trước.

Nếu như tìm được Vũ Tích thì tốt rồi. Sau khi kết thúc những chuyện ở bên này, có thể mang theo Vũ Tích rời đi rất xa. Tìm một nơi không có bất ỳ ai quấy rầy, không có bầy kỳ chuyện gì phiền lụy, truy tìm một cuộc sống yên tĩnh.

Đến chân núi Tây Lương, Lâm Vân chuẩn bị tìm một khách sạn để nghỉ ngơi. Đã vài ngày rồi hắn không được nghỉ ngơi trọn vẹn. Lần này đi đánh cũng không phải du côn hay lưu manh bình thường gì, mà là tính sổ một môn phái có truyền thừa nhiều năm.

Cho dù hắn là người tự đại cũng sẽ không coi một môn phái ra cái gì. Nhưng môn chủ của môn phái này, rõ ràng chỉ vì một người đệ tử mà giận chó đânh mèo tới người nhà của người giết đệ tự. Làm như vậy, tay môn chủ này đã rơi vào hạ thừa.

Lâm Vân tùy tiện ăn chút gì đó, rồi đến một khách sạn nghỉ ngơi. Có thể bởi vì khách du lịch ngày càng ít, khiến khách sạn rất vắng. Lúc Lâm Vân đi vào một khách sạn, thì rõ ràng chỉ thấy một nữ phục vụ ngồi trong đó, mắt nhìn không chuyển vào cái điện thoại. Phỏng chừng không phải chơi game thì cũng là nhắn tin.

Lâm Vân đi vào rõ ràng cô ta cũng không thấy. Lâm Vân nhìn xung quanh, không thấy còn ai khác, thật đúng vắng như chùa Bà Đanh.

Đi tới trước mặt nhân viên phục vụ, nhân viên phục vụ mới phát hiện ra hắn, cô ta nhìn Lâm Vân hỏi:

- Anh muốn thuê phòng à.

Lâm Vân nhìn cô bé này, khuôn mặt bình thường, nhưng lại có hàm răng rất trắng. Phỏng chừng cô nàng còn chưa tỉnh táo do đắm chìm vào điện thoại quá lâu. Lâm Vân đành phải nói:

- Đúng vậy, cô giúp tôi chuẩn bị một căn phòng sạch sẽ.

Cô bé này giống như mới vừa phản ứng tới, vội vàng cất điện thoại đi, lấy một quyển sổ, rồi giúp Lâm Vân làm đăng ký. Lại bảo Lâm Vân đưa hai trăm nguyên tiền thế chấp. Lúc này mới cầm một chùm chìa khóa rồi nói với Lâm Vân:

- Xin đi theo tôi.

Dẫn Lâm Vân tới một căn phòng ở giữa tầng ba, mở cửa rồi nói:

- Đây là phòng của anh, số phòng là 05. Có chuyện gì thì anh có thể trực tiếp gọi điện thoại cho tôi. Số điện thoại liên lạc là 01.

Nói xong thì đi lấy một phích nước cho Lâm Vân, rồi lập tức đi xuống tầng. Đoán chừng là xuống chơi nốt trò game mà cô ta chưa chơi xong.

Lâm Vân cầm cái phích đi vào căn phòng, phát hiện bên trong khá là sạch sẽ. Nhưng lại có một cảm giác oi bức khó chịu. Đoán chừng là vì nơi này gần với chân núi, quanh năm ẩm ướt nên mới sinh ra cảm giác như vậy.

Nhưng Lâm Vân căn bản cũng không tính toán ở đây lâu. Hắn chỉ muốn tu luyện khoảng hai ba tiếng để đạt tới tình trạng tốt nhất mà thôi. Buổi tôi hắn sẽ đi luôn tới núi Tây Lương.

Cẩn thận lắng nghe động tĩnh ở mấy phòng bên, Lâm Vân phát hiện ngoại trừ căn phòng này của mình, cả tầng ba hình như chỉ có một phòng là có người ở.

Đương nhiên cũng có thể có căn phòng cách quá xa, Lâm Vân nghe không thấy thanh âm.

Một tiếng sau, Lâm Vân cảm thấy thể lực đã khôi phục tới đỉnh, liền chuẩn bị đi ra ngoài.

Bỗng ở căn phòng kia truyền tới tiếng hai người nói chuyện. Tiếng nói chuyện mặc dù cực kỳ nhỏ, nhưng Lâm Vân vẫn nghe thấy rõ ràng:

- Đêm nay mấy giờ thì hành động?

Là thanh âm có chút sắc nhọn của một nam tử.

- Nửa tiếng nữa thì có thể hành động. Chỉ cần một ngày là thành công thôi.

Giọng nói của người này thì có chút khàn khàn.

- Tôi thấy cái xẻng công nghiệp này hình như là hàng giả, mới dùng ba ngày đã thấy sứt mẻ rồi.

- Tôi còn một cái xẻng dự bị. Cậu cầm lấy mà dùng….

Lâm Vân không có hứng thú nghe tiếp. Hẳn là hai tên trộm mộ. Việc này không có quan hệ gì tới hắn, chỉ là hơi khó hiểu, trong núi Tây Lương cũng có mộ cổ sao? Tin tức của những tay trộm mộ này cũng thật đúng là linh thông.

Lâm Vân đi ra khách sạn, tiến nhập vào dãy núi Tây Lương. Theo ý tứ của cái tên Thương Giác kia khi tới Lâm gia trả thù, thì chỉ cần Lâm Vân đi vào núi Tây Lương thì bọn họ khẳng định có thể phát hiện ra hắn.

Tuy nhiên Lâm Vân cũng không lo lắng tìm không ra được Bát Quái Môn. Một cái núi Tây Lương nhỏ như vậy, cho dù một một phái trốn sâu tới đâu thì cũng phải có dấu vết. Hắn tin tưởng có thể dựa theo dấu vết đó tìm ra hang ổ của bọn chúng. Cho dù là rừng mưa Amazon lớn như vậy, Lâm Vân còn không lo bị lạc, nói gì chỉ là một cái núi Tây Lương nho nhỏ.

Đi vào trong rừng núi, xác định phương hướng một lát, liền vận chuyển tốc độ, lập tức đi vào trong núi. Với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, cho dù người khác có thể trông thấy hắn, thì cũng chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt thôi. Mà hiện tại còn lại là buổi tối trong rừng.

Chạy một thời gian ngắn, Lâm Vân cảm giác địa hình càng ngày càng cao. Không ngờ thế núi của ngọn núi Tây Lương này lại chênh lệch so với mặt nước biển như thế. Càng đi vào sâu càng thấy dốc xuống.

Chì mất một tiếng, Lâm Vân đã đi tới chỗ hàng rào ngăn cách. Đương nhiên là không chút do dự nhảy qua hàng rào, tiếp tục tăng tốc đi vào sâu núi Tây Lương. Mà địa thế ở trong còn cao hơn.

Lúc đi vào trong, Lâm Vân lại phát hiện linh khí trong này tuyệt đối không kém hơn dãy núi Vân Quý.

Ở trong ấn tượng của Lâm Vân, bình thường những nơi càng ít người, thì linh khí càng tốt. Nhưng thật không ngờ, một nơi thường xuyên có khách du lịch qua lại như vậy lại có nhiều linh khí hơn cả dãy núi Vân Quý, hay là rừng rậm Amazon.

Lâm Vân quyết định sau khi giải quyết Bát Quái Môn, sẽ cẩn thận tìm xem ở chỗ này có linh mạch hay hông. Nếu có thì ở trong này tu luyện một thời gian cũng không tồi.

Nhưng vẫn nên tìm Vũ Tích trước rồi tính đến tới chuyện đó sau.

Lâm Vân đã tìm tòi trong một phạm vi lớn, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết nào. Lẽ ra cái tay Thương Giác kia muốn mình tới núi Tây Lương, cho dù mình không đi tìm y, y cũng phải chủ động tìm kiếm mình mới đúng? Vì sao hiện tại tìm nửa ngày cũng không bóng dáng của tên nào?

Rắn độc, sói hoang ở nơi này cũng không thiếu, nhưng không phát hiện ra dấu vết của một kiến trúc nào. Nơi này là chỗ sâu nhất trong núi Tây Lương, cũng có thể là chỗ cao nhất. Lẽ ra nếu thành lập tông môn thì thành lập ở nơi này là tốt nhất, không có khả năng xây dựng ở phía trước nữa .

Bởi vì ở phía trước chính là vách núi, xung quanh vách núi sao có thể thích hợp khai tông lập phái? Lâm Vân lại đi vài vòng, vẫn không phát hiện ra cái gì. Nhưng lại phát hiện ra một hiện tượng kỳ quái.

Chính là hắn luôn cảm giác lúc mình đi đường không tự chủ được lại ngoặt chỗ này ngoặt chỗ kia. Nhưng rõ ràng là mình không có ý ngoặt đi. Chẳng lẽ trong này có trận pháp trong truyền thuyết? Đối với trận pháp, lúc ở đại lục Thiên Hồng, Lâm Vân đã nghe qua rất nhiều loại trận pháp, như khốn trận, sát trận. Chỉ là tiếp xúc hơi ít mà thôi.

Từ khi đến nơi này, Lâm Vân cũng biết có một số trận pháp bình thường đã từng xuất hiện trong lịch sử. Chẳng hạn như Chư Cát Khổng Minh có thể bố trí đủ loại trận pháp. Dùng trận pháp để đối phó với những đội quân có số lượng lớn hơn bên mình.

Chẳng lẽ ở trong núi Tây Lương cũng gặp được thứ này?

Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị xem xét nơi này có phải là có trận pháp hay không, bỗng nhiên ở phía trước trở nên sáng sủa. Bởi vì ánh trăng đã chiếu tới một con đường núi khá hẹp, uốn lượng đi lên trên. Lâm Vân còn đang cả kinh thì nghe thấy một thanh âm nói:

- Đã đến thì đi vào đi.

Là một thanh âm rất khó đoán tuổi. Lâm Vân âm thầm nghĩ, có lẽ đây chính là tiếng của tên Thương Giác kia. Thật không ngờ y trở về còn sớm hơn mình. Hơn nữa trong này quả nhiên có trận pháp được ẩn tàng. Lĩnh vực trận pháp thật là thần bí.

Lâm Vân nghe thấy thanh âm, liền không chút do dự đi vào. Đường nhỏ không phải là dài. Điểm cuối là một cánh cửa đá khổng lồ, khi mở ra thì Lâm Vân nhìn thấy hơn mười tòa nhà cổ xưa xây thành hai hàng. Ở giữa là một sân luyện võ, và một tòa nhà chính lớn hơn các căn nhà kia, có ba tầng.

Sáu người đứng ở trên sân luyện võ, trong đó có một người thoạt nhìn đã hơn bảy mươi tuổi. Nhưng Lâm Vân chỉ cần nhìn lướt qua, là biết người đứng đầu ở đây không phải là người hơn bảy mươi này. Mà là một lão già nhìn khoảng hơn sáu mươi. Nhưng một trung niên hơn năm mươi tuổi ở bên cạnh lại khiến cho Lâm Vân cảm giác có chút quỷ dị. Tuy nhiên nghĩ tới đây là một môn phái truyền thừa, thì bình thường trở lại.

- Không sai, có đảm lược, rõ ràng dám đi tới núi Tây Lương. Như vậy cũng tốt, miễn cho ta mấy ngày nữa còn phải mất công đi tới Phần Giang giết nhiều người. Xem ra ngươi phải đi trước cha mẹ mình một tháng rồi. Hoành Chiến, cậu đi lên thu thập hắn báo thù cho sư đệ cậu. Không cần phải lưu người sống.

Lão già nhìn hơn sáu mươi tuổi kia thấy Lâm Vân đi vào, khuôn mặt không biểu lộ gì. Thậm chí bỏ qua cả hỏi thăm Lâm Vân. Bởi vì y đã coi Lâm Vân như một người chết.

## 259. Chương 211: Quyết Đấu Thương Giá

- Vâng, sư phụ.

Một tên trung niên tuổi chừng bốn mươi đi tới về phía Lâm Vân. Y là người có hạ bàn rất ổn.

- Ngươi chính là Thương Giác?

Lâm Vân không để ý tới nam tử trung niên, mà nhìn về phía lão già vừa nói kia hỏi.

- Ha ha ha, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, cỏ gan dạ. Ta là ai, ngươi không cần biết rõ.

Lão già cười dài một tiếng. Trong suy nghĩ của y, Lâm Vân trẻ tuổi như vậy, có thể giết Lý Nghĩa, là vì dùng một thủ đoạn ám muội nào đó.

Lúc này Hoành Chiến đã đi tới trước mặt của Lâm Vân, hai tay liên tục bổ vài chưởng về phía Lâm Vân. Đồng thời, lại thay đổi phương vị, bổ thêm hai chưởng. Lâm Vân đã được chứng kiến chưởng đao của Lý Nghĩa. Mà tên Hoành Chiến này cũng không hơn Lý Nghĩa được bao nhiêu. Thậm chí, Lâm Vân còn cho rằng chưởng đạo của y không bằng Lý Nghĩa.

Lâm Vân xoay người, dùng hai chân tung ra liên hoàn cước. Vài tiếng phốc phốc vang lên, Lâm Vân đã đá bay vài cái chưởng đao kia của tên Hoành Chiến. Rồi lại xoay người tăng tốc độ đá về chân sau của tên Hoành Chiến. Đồng thời là một cú đấm mạnh về phía trái tim của y. Hoành Chiến liên tục lùi về phía sau vài chục bước, nhổ ra vài ngụm máu tươi, rồi ngã xuống mặt đất không nhúc nhích.

Lâm Vân tới đây đã không có ý định hạ thủ lưu tình rồi. Huống chi cái tên Thương Giác hỗn đản kia còn muốn giết cha mẹ của mình, cho dù y đã hạ độc thủ với hai người. Lâm Vân làm sao có thể cho y con đường sống.

Một màn này chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thậm chí mấy người bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, thì Hoành Chiến đã bị Lâm Vân đánh ngã xuống mặt đất.

Ánh mắt của bọn họ đều co rút lại. Hiện tại bọn họ mới biết là đã đánh giá thấp Lâm Vân. Thậm chí còn có chút hối hận vì đã để cho Hoành Chiến một mình chống lại Lâm Vân. Vừa rồi cái tay Lâm Vân kia chỉ dùng có vài chiêu đã giết chết Hoành Chiến. Xem ra Lý Nghĩa bị chết trong tay hắn là chính diện chết, chứ không phải là do bị ám toán. Không ngờ còn chưa báo thù cho Lý Nghĩa, lại chết thêm một người. Khóe mắt của Thương Giác lộ ra một cỗ sát khí. Y hét lớn một tiếng, liền tung cước đá về phía Lâm Vân. Thế cước rất hung mãnh, còn mang theo kình phong.

Các đệ tử xung quanh thấy Hoành Chiến chết ở ngay ở trong bổn môn, làm sao còn do dự nữa, đều lao lên tấn công Lâm Vân.

Lực chú ý của Lâm Vân chỉ đặt trên người Thương Giác. Hắn nhìn thấy Thương Giác rõ ràng cũng dùng chân, nhưng trong lòng thầm nghĩ, công phu của người này khẳng định không phải ở chân, mà là ở hai bàn tay. Tuy nhiên, nếu y đã lao tới tấn công, Lâm Vân đương nhiên sẽ không lưu lại. Hắn không sử dụng liên hoàn đá, mà trực tiếp bắn ra Tinh Đao.

Đối với những người này, mỗi người đều là cao thủ nội gia. Cho dù liên hoàn đá của mình có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tạo thành nguy hiểm lớn cho bọn chúng. Tuy có thể đánh ngã một hai tên, nhưng những tên còn lại sẽ thoát.

Lâm Vân tung thêm một quyền đánh chính diện vào bàn chân của Thương Giác đang lao tới. Nắm tay rõ ràng truyền tới sự đau đớn. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, lão già này quả nhiên lợi hại. Chỉ là có chút chênh lệch với dự đoán của mình. Lẽ ra y không chỉ có vài thủ đoạn như vậy chứ?

Bất quá Lâm Vân cũng lười nghĩ nhiều, lại xoay người, đồng thời bắn ra bảy chùm Tinh Đao. Trong đó có ba chùm bắn về phía Thương Giác đang lao tới chính diện. Còn lại bốn chùm thì bắn tới bốn người kia. Một phát bắn ra bảy chùm Tinh Đao, đã là cực hạn của Lâm Vân lúc này. Với tu vị một sao sơ kỳ, đồng thời phát ra sáu mươi ba đao là không thể thêm hơn nữa.

Sau khi bắn ra Tinh Đao, Lâm Vân không dừng lại mà liên tục tung ra mười quyền chiếu cố cái tên Thương Giác. Hắn đã từng có kinh nghiệm chiến đấu với Lý Thanh, cho nên hắn tin tưởng bốn chùm Tinh Đao kia cũng để giết chết hoặc làm trọng thương bốn người.

Bốn người tấn công hai bên, đều không ngờ Lâm Vân có thể phát ra một loại đao kình vô thanh vô tức và lợi hại như vậy. Đành phải dừng thế tấn công mà bảo vệ bản thân. Nhưng những chưởng đao vụn vặt của bọn chúng phóng ra từ trước, cũng khiến Lâm Vân mệt mỏi phòng bị.

Mà ba chùm Tinh Đao bắn về phía Thương Giác, có một chùm đánh trúng người Thương Giác. Cộng thêm vài cú đấm của Lâm Vân, tên Thương Giác này đã chết không thể chết thêm.

Tuy nhiên Lâm Vân không có bất kỳ cảm giác thoải mái nào. Hiện tại hắn đang rơi vào hoàn cảnh kiệt sức sau khi dùng quá nhiều lực. Đồng thời lại cảm giác, đối phó với tên Thương Giác này sao mà dễ dàng như vậy. Lẽ ra một người có thể dạy dỗ loại đệ tử như Lý Nghĩa, thì không thể đơn giản như vậy chứ.Thứ hai chính là, giọng của tên Thương Giác này không giống với giọng của người đã gọi mình đi vào. Chỉ là mình không chú ý tới chi tiết này mà thôi.

Còn có, đó là bốn chùm Tinh Đao bắn về bốn người kia, thì chỉ nghe thấy có ba chùm bắn trúng da thịt. Còn một chùm lại không nghe thấy thanh âm gì cả. Nghĩ tới đây, Lâm Vân thầm kêu không tốt. Vội vàng nhảy sang bên trái. Đúng lúc này, có một màng đao màu trắng xóa bổ về phía sau lưng của hắn.

Đao Mang, đây mới thực sự là Đao Mang. Người này mới chân chính là Thương Giác. Lúc Lâm Vân phản ứng tới thì đã có chút muộn. Huống hồ tinh lực của hắn đang rơi vào mức cạn kiết, tốc độ bi ảnh hưởng rất lớn.

Chưởng đao của những tên kia bổ vào hắn đều là những ảnh đao. Còn lão già hơn bảy mươi tuổi kia tuy lợi hại hơn, nhưng đao ảnh chỉ là tinh thuần hơn một chút mà thôi.

Còn một đao chém ở phía sau này không phải là từng đạo đao ảnh, mà là từng mảnh Đao Mang. Lại còn ngưng tụ thành thực chất, độ sắc bén hơn xa đao ảnh.

Mặc cho Lâm Vân phản ứng nhanh, kịp thời dùng lực lượng Tinh Vân phòng hộ phía sau. Nhưng Đao Mang vẫn y nguyên vạch phá màng phòng ngự của hắn. Rồi trực tiếp bổ vào sau lưng của Lâm Vân. Đây là Lâm Vân phản ứng kịp, nếu không đã nằm trên mắt đất rồi.

Phốc một tiếng, là tiếng Đao Mang chém vào thịt. Lâm Vân chỉ cảm giác một cơn đau nhức cực kỳ nóng rát, giống như muốn thiêu đốt toàn bộ ngũ tạng vậy.

“Thật là một chưởng đao lợi hại”

Lúc này Lâm Vân đã bay xa chục mét, xoay người nhìn chằm chằm vào lão già thoạt nhìn không tới sáu mươi kia nói:

- Ngươi mới chính là Thương Giác?

Hai mắt của người này đỏ bừng, tay nắm thật chặt. Y không ngờ lần này lại đưa tới một đối thủ lợi hại như vậy. Vừa rồi y đã nhìn lướt qua năm người đệ tử, thì ba người đã chết, hai người bị thương. Rõ ràng còn chưa báo thù được, đã mang cừu nhân tới cơ hồ giết hết cả đệ tử môn phái.

Có thể tưởng tượng, nếu như người này thực sự giết chết mình và hai người đệ tử còn lại của mình, thì Bát Quái Môn coi như bị tuyệt hậu. Còn đám đệ tử ngoại môn hầu như không phát hiện ra người nào có tố chất xuất sắc, cho nên y không có dẫn những người đó vào trong núi Tây Lương.

- Ta chính là Thương Giác, các hạ có thủ đoạn thật là cay độc. Không ngờ các hạ cũng có thể sử dụng công pháp nội gia đánh ra chưởng đạo. Nghĩ tới ngươi cũng không phải là hạng người vô dạnh. Rốt cuộc ngươi là đệ tử của môn phái nào?

Thương Giác nghiến răng nghiến lợi nói, hận không thể dùng lời nói của mình giết chết Lâm Vân.

- Nói về thủ đoạn cay độc thì ta sao có thể so với lão già khốn kiếp ông. Không những đánh gãy xương sườn của cha mẹ ta, vốn không liên quan tới chuyện này, còn cắt đứt tâm mạch của hai người. Nếu ta không giết chết lão thất phu ngươi, thì khó mà giải được mối hận trong lòng ta.

Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thương Giác. Tuy miệng vết thương sau lưng rất lớn, đã dùng lực lượng Tinh Vân dừng máu lại, nhưng cảm giác đau đớn toàn thân càng lúc càng lớn .

- Ngươi là ai? Sao biết ta có thể đánh đứt tâm mạch?

Thương Giác nghe Lâm Vân nói vậy, ánh mắt rõ ràng co rút lại, phát ra một tia lành lạnh.

Lâm Vân cũng không nói chuyện, đột nhiên nhảy lên đánh về phía của Thương Giác. Đồng thời lại phát ra bốn chùm Tinh Đao. Nhưng chỉ có ba chùm là đánh về phía Thương Giác. Một chùm thì trực tiếp đánh về phía hai người bị thương kia.

Thương Giác nhìn thấy vậy liền nổi giận lôi đình. Nhưng đối mặt với ba chùm Tinh Đao của Lâm Vân xông tới, y cũng vô lực cứu trợ. Hai tay lại lần nữa bắn ra từng chùm đao ảnh tạo thành Đao Mang. Đao Mang va cham với Tinh Đao của Lâm Vân, phát ra tiếng ma sát cực kỳ chói tai.

- A, a..

Hai tiếng kêu thảm vang lên. Thương Giác bị ngã xuống mặt đất, còn hai người đệ tử của y đã bị Lâm Vân không chút do dự giết chết. Khuôn mặt của Thương Giác càng thêm dữ tợn. Vừa ngăn lại Tinh Đao của Lâm Vân, đồng thời ném liên tiếp gần trăm những điểm đen về phía của Lâm Vân. Trong bóng tối chỉ có ánh trăng mờ nhạt, những điểm đen này tỏa ra một ánh sáng kỳ dị.

Lâm Vân biết không thể đỡ chúng được, phải tránh đi. Bởi vì hắn đã phát ra một hơn một trăm Tinh Đao rồi, tinh lực gần như đã khô kiết. Mà một khi tinh lực khô kiệt thì hắn sẽ chết trong tay của tên Thương Giác này. Chết thì chết, hắn không quan tâm. Nhưng nếu hắn chết, Thương Giác sẽ khôn bỏ qua người nhà của hắn. Vũ Tích chắc chắn cũng tự sát theo hắn. Còn nhờ chính phủ đi truy nã loại người này, thì đúng là một truyện cười. Cũng như nhờ chính phủ truy nã hắn vậy, cũng là một truyện cười.

Vì vậy vừa thấy điểm đen lao tới, Lâm Vân vận lực xuống chân, lập tức nhảy lên sáu mét. Những điểm đen kia nhanh chóng bay qua. Tuy nhiên, Lâm Vân phỏng chừng mình nhảy lên cũng nằm trong tính toán của Thương Giác. Quả nhiên Lâm Vân vừa mới hạ xuống, hai tay của Thương Giác lại bắn ra một chùm đao ảnh, vây quanh Lâm Vân lại. Y muốn trực tiếp giết Lâm Vân ở trên không trung.

## 260. Chương 212(1): Sông Tây Lương

Lâm Vân biết hiện tại không phải là lúc để do dự. Tuy phát ra nốt số Tinh Đao, lực sẽ bị khô kiệt, nhưng Lâm Vân vẫn bắn hết ra. Tinh Đạo tạo thành một lưới nhện kín kẽ, lần nữa va chạm vào chưởng đao của Thương Giác, rồi phát ra âm chói tai. Nhưng vẫn có một vài chưởng đao bắn về phía Lâm Vân. Tuy lực đã giảm xuống tới mức tận cũng, nhưng cũng lưu lại Lâm Vân vô số vết thương.

Tinh Đao của Lâm Vân cũng như vậy bổ về phía Thương Giác. Thương Giác liền vội vàng né Tinh Đao của Lâm Vân. Thì Lâm Vân đã rời xuống, đánh một tới Thương Giác.

Thương Giác thấy vậy cười lạnh. Đao khí vô vô ảnh kia còn không làm gì được mình, nói gì tới một đấm này? Hơn nữa đã phát hiện, lực từ Tinh Đao của Lâm Vân phát ra càng càng yếu. Chứng tỏ để phát ra Tinh Đao này cũng cần hao phí rất nhiều nội lực. Chỉ cần mình kiên một lúc, thì cái tên mà mình thù hận sâu như biển này làm sao có thể thoát được nữa.

Nghĩ tới đây, Thương Giác rõ ràng không để ý tới một của Lâm Vân, mà tiếp tục bổ ra vài ánh đao. Lâm Vân biết Tinh Đao của mình đã không thể chống lại ánh đao của Thương Giác, chỉ có thể lần nữa lên né Từ đầu đến giờ, toàn là do mình tính toán sai lầm, mới tạo thành cục diện bị động như vậy.

Thương Giác thấy Lâm Vân nhảy lên không lòng cười lạnh. Nếu lần này còn để cho toàn rơi xuống mặt đất, ta cũng không phải là Thương Giác của Bát Quái Môn rồi.

Đang muốn lần nữa bổ ra chưởng đao, thì đột nhiên ở có một cảm giác đau đớn như bị đốt. Cúi đầu nhìn xuống, thì rõ ràng thấy có một lửa màu tím bám vào da thịt của mình. Mà chỗ đấy đang dần dần bị thiêu đốt, mắt thường cũng thấy rõ ràng. Trong lòng Thương Giác hãi, vội vàng lấy dập lửa. Nhưng không tới, còn chưa dập tắt lửa, thì bàn cũng không có dấu hiệu đã bị thiêu một nửa. Thương Giác lập tức biết lửa này chính là do một vừa nãy của Lâm Vân tạo ra.

“Hắn rõ ràng có thể tạo ra lửa Chuyện này mình chỉ sư tổ nói. Có một vài môn phái ẩn thế, vạn không thể chọc bọn họ. Bởi vì bọn họ có thể phóng ra lửa, thậm chí có thể giết vô hình khoảng cách vài mét.”

“Chẳng lẽ mình đã chọc giận thế lực như vậy?”

Trong lòng Thương Giác đã hối hận không thôi. Ở đâu còn lo lắng đánh chết Lâm Vân nữa. Trực tiếp chạy về hướng tòa nhà có ba tầng ở giữa kia.

Lâm Vân đã hạ xuống mặt đất. Hắn thấy Thương Giác chạy liền đuổi theo không chịu buông tha. Chính hắn cũng không lửa màu tím của mình lại lợi hại như vậy. Nhưng do lực của hắn đã cạn kiệt, nên chỉ có thể phòng ra một lửa nhỏ.

“Nếu để tên Thương Giác này chạy thoát, vậy thì gia đình và bằng hữu của mình chắc chắn sẽ gặp hiểm. Người này có lòng dạ hẹp hòi, vậy mà có thể đứng đầu một môn phải.Y còn thích kiểu giận chó đánh mèo nữa, đối không thể buông tha.”

Lâm Vân dồn theo Thương Giác chạy vào tòa kiến ba tầng. Tuy lửa ở của Thương Giác đã tắt, nhưng lòng vẫn hãi vô cùng. Đâu dám chiến đấu tiếp với Lâm Vân nữa. Khi đi vào này, không biết đã ấn cái núi gì đó. Trong căn phòng lập tức xuất hiện một cái động đen kít. Thương Giác không chút do dự nhảy vào đó. Lâm Vân thấy Thương Giác nhảy xuống cái động, mà cửa đang dần đóng lại. Cũng không chần chừ, lao vào theo, tụ nốt lực bắn ra một đao cuối cùng. Tinh Đao lao thẳng về phía Thương Giác, Thương Giác còn chưa kịp hạ xuống, thì Tinh Đao này đã chém thành hai nửa.

Mà cửa động lúc này đã đóng kín lại.

Cũng mặt đất cách đó không xa lắm, khi Lâm Vân rơi xuống mặt đất thì ước chừng khoảng 10m. Phía dưới toàn là một màu đen kịt. Không Thương Giác kia lắm thủ đoạn như vậy. Nếu không phải mình dồn theo sát, thì có khả năng đã chạy thoát rồi. Không biết này có cơ gì không. Tuy nhiên, hiện tại nhất là chữa thương, còn tìm lối ra thì để sau. Lâm Vân khẳng định nếu Thương Giác đã dám nhảy xuống đây thì nơi đây chắc chắn có lối ra.

Giết chết Thương Giác, Lâm Vân bỏ được một gánh nặng lòng. Hiện tại lực khô kiệt, lại bị thương đầy mình, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Chỗ này có lẽ là tầng gì đó, Lâm Vân lấy đèn mỏ Tinh Giới ra rồi chiếu bốn phía xét.

Phía dưới quả nhiên có một cái bậc nhỏ, là đều là vách núi. Ngay ở đỉnh cũng không thấy có dấu vết gì. Lâm Vân đi xuống đá vài bước thì cảm thấy ở dưới rất ám. Nghĩ một chút, thì lui về. Giờ đang bị thương nặng, nếu không hết thương thế, thì vẫn không nên mạo hiểm.

Phía dưới đá thỉnh thoảng tới từng đợt gió lạnh, làm cho ta có cảm giác lạnh thấu xương. Lâm Vân tìm một chỗ gió, rồi xuống bắt đầu chữa thương. Vết thương đằng sau do chưởng đao của Thương Giác gây ra quả thực không nhẹ. Hơn nữa nơi miệng vết thương có dấu hiệu hủ thực. Tuy Lâm Vân đã dùng lực lượng Tinh Vân cầm máu, nhưng vết thương không hề biến tốt đẹp.

Lâm Vân lấy một cây cỏ Hầu Nhi rồi nuốt vào, bắt đầu chưa thương. Cũng khí này không thiếu.

Ba tiếng sau, Lâm Vân đoán chừng bên đã sáng, thương thế về cơ bản đã khép lại, nhưng vẫn còn cảm giác nóng rực ở miệng vết thương. Lâm Vân không biết là gì xảy ra, nhưng cũng chỉ đành để như vậy. Tay Thương Giác kia quả thật lợi hại, rõ ràng có thể công phu nội giả đến cảnh giới cao như thế.

HIện tại Lâm Vân lo lắng nhất chính là làm sao thoát khỏi đây. Trước đi xuống bậc kia một chút, phía dưới có đường đi không. Chỗ mình đang đứng có vẻ như không có chỗ nào có thể dấu cơ Đang lúc Lâm Vân thì đột nhiên thấy hai âm lảnh mơ hồ tới. Thanh âm khá là mơ hồ, lúc có lúc không. Với tu vi hiện tại của Lâm Vân mà còn không rõ ràng lắm, chứng tỏ khoảng cách với hai kia không Tuy âm không rõ ràng, nhưng Lâm Vân vẫn nhận ra là hai tên ở khách sạn. Tiếng nói cũng là tới từ lòng đất. Bọn này đúng dân đào mộ rồi.

Đột nhiên, một âm theo vẻ hi tới. Lâm Vân cẩn thận thì thấy nói:

- Chính là chỗ này rồi, cậu kéo xuống đi.

Sau đó thì lên vài tiếng thùng thùng gì đó. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, không biết bọn chúng đang lấy cái gì. Tiếp theo lại là tiếng ầm ầm lớn hơn, giống như là có cái gì sụp xuống vậy. Rồi hai tiếng kêu thảm thiết lên.

Lâm Vân còn chưa kịp bọn chúng xảy ra gì, thì động không có hòn đá nhỏ rơi xuống, tốc độ càng lúc càng càng lúc càng nhiều. Mấy lần thiếu chút nữa rơi vào Lâm Vân. Lâm Vân lập tức biết không tốt. Hai tên kia chắc là động phải vào cái cơ nào đó, làm cho cái này bị sụp xuống. Phải lập tức rời khỏi nơi này thôi. Nếu cái bị sụp xuống, dù không chết thì cũng bị chôn vùi đó. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không còn dợ dự nữa, vội vàng đi xuống cái đá.

Quả nhiên, Lâm Vân còn chưa đi xa, thì chỗ hắn vừa đứng đã bị sụp xuống. Thậm chí còn không có các viên đá vỡ dọc theo bậc rơi xuống. Rất đá đã bị phá hỏng. Lâm Vân liền biết mình không thể tìm đường ra ở chỗ đó được nữa rồi. Đành phải tiếp tục đi xuống tìm Thang đá này rất dài, Lâm Vân đi chừng hơn mười phút mới nhìn thấy một cái cửa nhỏ. Ngoại cái cửa nhỏ này, đã không còn đường để đi. Lâm Vân đành phải mở cửa đi vào.

## 261. Chương 212(2): Sông Tây Lương

Rầm, rầm âm càng càng lớn. Lâm Vân âm thầm chẳng lẽ mình lại đen đủi như vậy, bị đá đè chết ở chân núi. Nếu bị chôn ở chỗ này, muốn đi ra quả thực vô cùng khó. Chỉ có cách là đào ra một đường mới có thể rời đi. Nhưng từ đầu hắn đã phát hiện kết cấu của núi Tây Lương toàn bộ là đá cứng, không có nhiều bùn đất. Để đào một lối ra cũng không phải là đơn giản. Lâm Vân đi vào vào cánh cửa nhỏ, mới phát hiện bên là một căn phòng đá. Nhìn phía căn phòng này hình như còn có một cánh cửa nữa. Lâm Vân đang có nên đi tiếp vào đó không, thì âm Rầm Rầm lại tới.

Không biết là sụp cái gì, sau cửa nhỏ đều chắn lại bởi đá vụn chồng chất. Lâm Vân hãi, vội vàng đi tới cánh cửa kia. Nhưng phát hiện cánh cửa không phải bị chặn lại phía sau mà cánh cửa này được làm bằng thép tấm khá dày.

Hai bên cửa cũng là thép tấm. Lâm Vân âm thâm kêu khổ, thật không là xông vào một cái lồng Sớm biết như vậy thì đã đứng ở đá rồi. Nói không chừng dùng hai có thể đào ra Nhưng chỗ này lại la thép tấm, có vẻ như rất dày. Nếu là như vậy, thì mình đừng thoát khỏi. Hiện tại chỉ cầu vách tường của căn phòng này không phải làm bằng thép. Nếu không Lâm Vân không chết đói ở đây thì cũng buồn chết ở đây mất.

Lâm Vân cẩn thận hô hấp phát hiện không có cảm giác Chứng tỏ này có chỗ thông gió. Lấy cái một cái Tinh Giới Lâm Vân vận toàn bộ lực lượng Tinh Vân đâm vào vách tường. Nhưng cái dài 40cm chỉ đâm vào hơn nửa. Chứng tỏ vách tường đúng là làm bằng thép.

Lâm Vân thu lại cái nhìn cái thì đã bị mẻ mất một nửa. Hắn thở dài một cái. Trong lòng tự nhủ, vách tường này mình không thể đập vỡ được. Nhất định là dày vô cùng. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi bực mình.

Với tu vị hiện tại của hắn, chỉ dùng một cái đào qua tường thép thì đúng là si nói mộng, đối không có khả năng. Huống hồ, cái này chỉ đâm vào được một nửa. Làm sao có thể đào được một cái động đủ cho chui vào?

Chẳng lẽ phải đợi tu tới hai sao mới có thể ra sao? Nhưng có thể tu tới đó sao? Trong của mình chỉ còn hai viên thạch mà thôi. Mà cho dù có đủ thạch, chả nhẽ mình không ăn không uống sống ở đây?

Lần này khác với lần bị chôn vùi ở núi Misimi. Lần ở núi Misimi, mình có thể tùy thời đi ra nên không lo lắng mà tu Nhưng này, mình không có một tia nắm chắc nào có thể ra Cho dù mình không ăn không uống, kiên được hai năm, nhưng còn Vũ Tích thì sao? Nếu như hai năm sau, Vũ Tích đến chờ đó chờ mình, lại không thấy mình xuất hiện. Nàng sẽ thương tâm như thế nào.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không thêm nữa, mà lấy cái chùy, vận lực lượng Tinh Vân vào đó liên tục đào vách tường thép. Nhưng chỉ đào được một cái lỗ sâu 10cm thì cái chùy đã nát không thành bộ dáng. Lâm Vân thở dài, đột nhiên tới Tinh Hỏa của mình. Không biết có thể dùng Tinh Hỏa để đốt chảy vách tường bằng thiết này không? Nghĩ là làm, hắn lập tức sử dụng Tinh Hỏa để hòa vách tường. Nhưng tốc độ chảy còn chậm hơn cả tốc độ dùng chùy để đào.

Lâm Vân biết đây là do cấp bậc của Tinh Hỏa hiện tại còn quá thấp. Mà tới hai sao là không có khả năng. Mất bảy tám giờ, tiêu hao hết toàn bộ lực, mới chỉ chảy thêm được 20cm, cũng không thấy có dấu hiệu là đã đào thông. Hiện tại lực đã cạn, vết thương sau lưng vẫn còn đau. Rơi vào đường cùng, Lâm Vân đành phải tạm dừng việc dùng Tinh Hỏa đun chảy tường, bắt đầu tu

Hai sau, Lâm Vân đã khôi phục toàn bộ tu vị, nhưng miệng vết thương sau lưng không thể hết đau. Tuy nhiên Lâm Vân chẳng tâm chút đau đớn đó, tiếp tục sử dụng Tinh Hỏa hòa tường thép.

Cứ như vậy, Lâm Vân một bên tu một bên hòa tường thép. Mãi một tháng sau, Lâm Vân mới có thể làm chảy được một cái lỗ sâu 80cm, rộng hơn 10cm.

Một dòng nước chảy vào cái lỗ, chạy tới được vài thì dừng lại.

Mà không khí vào rất lạnh, khiến cho Lâm Vân cũng không nhịn được rẩy. Trong lòng tự nhủ, với tu vị của mình như vậy rồi còn bị lạnh, không biết đây là nước gì. Mà lạnh như vậy nhất định phải dưới độ, vậy mà không thấy kết băng.

Xem ra căn phòng này là được thiết kế ở dưới một sông. Mình mất một tháng không không mới đào được một cái lỗ nhỏ như vậy.

Với tiến độ như hiện tại, muốn đào thành một động có thể đi ra thì phải không không đào nửa năm mới có thể. Huống hồ mất nửa năm sau đào cái động chui ra, cũng không biết là chui tới nơi nào. Thậm chí còn không biết bên còn có cái gì cản không. Chỉ có sông này là có thể dẫn mình đi mà thôi. Chỉ là nước sông lạnh như vậy, mình có thể bao lâu? Nếu như dòng sông một tháng mà không thấy đường ra, thì cũng bị cái lạnh của dòng nước làm cho chết cóng.

Lâm Vân thở dài, ra hiện tại chỉ có thể không tu Một khi tu tới một sao hậu kỳ, hoặc là kỳ thì đi ra sẽ đơn giản hơn không ít.

Trông nội tâm thầm hận hai mộ kia. Nếu biết như vậy đã bảo hai này ở khách sạn rồi.

Đang lúc Lâm Vân phát sầu thì cái lỗ vừa này bỗng nhảy ra một cá. Lâm Vân lập tức chộp cá Một cảm giác băng hàn từ của Lâm Vân tới tận phế phủ. Lâm Vân âm thầm nói, cá này thật là lạnh.

Thấy có cá ở sông, Lâm Vân cảm thấy yên tâm không ít. Hắn không phải yên tâm vì có cá để ăn chống đói, là yên tâm rằng sông kia thông với sông nào đó bên nếu không sẽ không có cá ở đó. Chỉ là cá này lạnh có chút quỷ dị.

Nếu là thông với một sông thì mình chỉ cần đào một cái động chui vào lòng sông rồi bơi ra là theo dòng nước chảy bơi ra là được.

Mà có cá ăn lại càng tốt. Tuy cá này rất lạnh, nhưng mình không còn lo lắng về việc ăn uống nữa. Lâm Vân bình tĩnh lại, xác định một vị rồi chuẩn bị đào một cái động rộng khoảng 40cm. Lúc Lâm Vân cầm cái đèn mỏ chiếu tới nơi này thì phát hiện có mấy chữ viếc đó. Nhìn kỳ lại thì có ghi là “Sông Tây Lương’

Sau khi Lâm Vân rời đi, ở bề Lâm gia đã khôi phục lại như đầu. Đợi một thời cũng không thấy Thương Giác tới gây sự. Không biết là do Thương Giác bị Lâm Vân xử lý là có nhân nào khác đó.

Nhưng có một điều mà mọi đều biết mà không nói ra. Chính là Lâm Vân rời đi Phần Giang, một mực đều không thấy về. Lão gia tử của Lâm gia rất muốn biết Lâm Vân có xảy ra gì không, nên liên tục phái đi tới núi Tây Lương dò tức. Nhưng đều không thu được cái gì cả.

Mông Văn làm việc rất chỉ mất nửa tháng đã dùng của Lâm Hinh mua một căn nhà nhỏ ở Yên Kinh. Lâm Hinh và mẫu thân đã dời nhà tới đó. Chỉ là Hà Anh thường nhớ tới Lâm Vân, Lâm Hinh đành phải không ủi mẫu thân. Nhưng mỗi khi nàng ở một mình, nàng lại thường rơi lệ. Nàng biết nhiều hơn mẫu thân một số Thậm chí nàng còn biết Tam gia gia không chỉ một lần phái đi tìm nhưng đều không có tức gì cả.

Nàng còn biết có khả năng đi tìm lợi hại kia báo thù. Nhưng bảo sẽ rất về, nhưng vì sao đã lâu như vậy, còn không thấy xuất hiện?

## 262. Chương 213: Oanh Động

Nhận được điện thoại của Đường Tử Yên, Tô Tĩnh Như cực kỳ hưng phấn. Nàng thậm chí còn tiếp tìm đến sơn Hoàn Hồ. Nhưng chỉ thu được tức là Lâm Vân đã rời đi. Tuy không được gặp lại hắn, nhưng ít nhất nàng cũng biết Lâm Vân không có việc gì. Lo lắng lòng mới giảm xuống.

Các gia tộc ở Phần Giang có vẻ như cũng đã bình tĩnh lại. Tuy Lý gia biết Lâm Vân đi núi Tây Lương còn chưa có về, nhưng Lý gia vẫn cẩn thận không gây sự với Lâm gia. Bởi vì Lâm Vân chưa về, nhưng cả Thương Giác vốn đã đáp ứng đến Lý gia chơi một cũng không thấy tới

Cho nên, Lý gia một bên khẩn tìm hiểu tức, một bên tận lực bảo hệ hòa hoãn với Lâm gia. Bọn họ cũng không dám khẳng định Lâm Vân không về. Dù sao kia Lâm Vân cũng đã mất tích gần một năm, còn không về đó sao?

Lo lắng nhất chắc chỉ có Hàn gia. Bơỉ vì, Lâm Vân từng nói qua là sẽ thiêu hủy khu nhà của bọn họ. Nhưng vẫn chưa thấy Lâm Vân tới. Mỗi các thành viên Hàn gia đều sống nơm nớp lo sợ. Kể từ khi biết Lâm Vân và Tần gia ở Yên Kinh, của Hàn gia đều từ bỏ gây bất lợi cho Lâm Vân.

Vì liên tới Lâm Vân, nên gia chủ Hàn gia là Hàn Nghiệt bắt đầu ưu ái cháu gái Hàn Vũ Đình. Mà Hàn Vũ Đình khi về chị của mình bởi vì việc làm của mình suýt nữa tự sát, thậm chí đã hủy khuôn mặt. Nội tâm của nàng bị dày vò rất nhiều. Nàng không có cách nào có thể tha thứ cho bản thân.

Trước kia Hàn Vũ Đình còn không rõ vì sao tỷ tỷ lại khăng khăng một mực với rể như vậy. Hiện tại nàng đã bết rõ, nhưng lại chậm. Chuyện rể Lâm Vân tới Hàn gia thù, nàng cũng biết. Lúc đó nàng chỉ thấy vui sướng vì biết Lâm Vân không chết, liên tục cảm ơn thần phù hộ.

Nhưng chớp mắt nàng liền hiểu vì sao Lâm Vân muốn tới Hàn gia thù.

Chắc hiện tại mà rể hận nhất chính là mình rồi. Trong lòng Hàn Vũ Đình luôn bị sự hối hận dày vò. Nàng rất khát vọng muốn gặp lại rể, nhưng lại cảm thấy thẹn với tỷ tỷ và với rể.

Thậm chí không chỉ một lần nàng muốn tự sát tạ tội. Nhưng nàng không làm vậy bởi vì nàng còn chưa thấy tỷ tỷ. Ở sâu nội tâm nàng còn có thể đứng mặt tỷ tỷ và lỗi chị ấy.

Nếu không phải tại mình thì rể đã ở cùng tỷ tỷ và hạnh phúc bên nhau rồi. Cảm giác áy náy và tưởng niệm, làm cho nàng không có biện pháp nào tha thứ cho mình. Cũng không có cách nào đối mặt với Lâm Vân. Cho nên nàng liền rời nhà để đi tìm chị Vũ Tích. Tin tức Hàn Vũ Đình mất tích cũng không gây nhiều sóng gió cho Hàn gia. Thậm chí Hàn Tranh Bình chỉ ầm ĩ một lúc rồi lại thôi, cũng buông tha ý niệm đi tìm Hàn Vũ Đình đầu. Không có Hàn gia hỗ mẫu thân của Hàn Vũ Đình làm sao có thể tìm được Hàn Vũ Đình. Cho nên sau khi Hàn Vũ Đình bỏ đi, rõ ràng không có nào đi tìm nàng nữa.

Tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh phát vô cùng chóng. Nhưng hiện tại tập đoàn Vân Môn không phải tức động nhất của Yên Kinh. Mà là chủ tịch tập đoàn Cảng Hải liên kết với tập đoàn Vân Môn, sắp sửa tổ chức một cuộc đấu giá vật phẩm chưa từng có.

Nói là chưa từng có, không phải vì cuộc đấu giá chỉ đấu giá một vật phẩm, mà là vì vật phẩm đấu giá đồn là một viên Dạ Minh Châu. Tin tức này lập tức động toàn cầu. Cơ hồ tất cả các công nổi tiếng, các phú, tỷ phú, gia tộc lớn đều ồ ạt vào Yên Kinh.

Nhưng cũng có rất nhiều tỏ vẻ hoài Bọn họ cho rằng đây là một cách gây tiếng Cũng có thậm chí tính toán ăn cắp viên này. Nhưng những này còn chưa làm, bởi vì các thế lực đằng sau tập đoàn Vân Môn và tập đoàn Cảng Hải dần dần được hé lộ.

Nghe nói, đứng phía sau của tập đoàn Vân Môn chính là Lâm gia và Diệp gia. Còn chủ tịch đứng đầu tập đoàn Cảng Hải là ai,, chính là đại đỉnh đỉnh Tài Thần Lão Yêu, là thứ tư của tư lệnh Hoa quốc Lục Đột Phi. Cho nên bọn họ chỉ dám đầu chứ không dám đi thật.

Cũng có một phần nhỏ những thuộc gia tộc lớn thì biết chủ tịch tập đoàn Vân Môn, chính là Lâm Vân đã gây sự với cả Tần gia. Đồng thời là huấn viên của bộ đội đặc công Long Ảnh. Đương nhiên, số biết điều này rất ít.

Nói là phần lớn mọi đều tưởng tức này, không hề có vấn gì cả. Không phải tập đoàn Vân Môn sản xuất ra Dưỡng Nhan Hoàn cũng từng bị dư luận hoài đó sao? Cuối cùng thì thế nào? Hiệu quả của Dưỡng Nhan Hoàn không hề có chút khuếch đại, thậm chí còn bị nói bớt

Sau khi Dưỡng Nhan Hoàn ra thị đã có rất nhiều gia hóa học là thầy thuốc cầm đi phân tích qua. Nhưng bọn họ chỉ có thể tìm ra được đó có các thành phần gì, còn việc sản xuất sản phẩm có hiệu quả thì chỉ có một mình tập đoàn Vân Môn mà thôi.

Cho nên, dự của tập đoàn Vân Môn khá là tốt. Khiến việc hoài có không Dạ Minh Châu cũng không nhiều. Giống như bất kỳ nào không thể xảy ra, thì qua tập đoàn Vân Môn đều có khả năng vậy.

Dạ Minh Châu xuất hiện, cơ hồ thu hút toàn bộ sự chú ý của những giàu có. Vì vậy mà giá vé gia cuộc đấu giá cũng rất xa xỉ. Tuy nhiên giá vé này không đáng là gì với những muốn mua Dạ Minh Châu Mà muốn mua vé vào không phải cứ đủ tiền là được, mà còn phải cần giấy tờ chứng mình số lượng tài sản của ông có bao nhiêu.

Đương nhiên không cần phải thống kê hết số tài sản của ông có. Chỉ cần ông chứng được số tài sản của ông vượt qua một là có mua vé vào gia cuộc đấu giá. Mà một chỉ là giới hạn thấp nhất để mua vé mà thôi. Bởi vì cũng chưa chắc có đủ vé để mà vào.

Chẳng qua nếu như có tài sản càng nhiều, thì càng được ưu tiên mua sắm vé vào cửa. Tài sản một là có lợi mua vé. Nhưng một cái hội chỉ chứa được một Đương nhiên không đủ hết cho mọi được. Vì vậy mới có việc ưu tiên có tài sản nhiều hơn.

Rất nhiều thậm chí biết mình không có khả năng đấu giá mua được viên Dạ Minh Châu này, nhưng đều ý chi tiền để tới đây một lần. Một là vì đây là một cuộc đấu giá độc nhất vô nhị. Thứ hai là muốn Dạ Minh Châu có bộ dạng như thế nào. Đây không phải là đồ vật mà có thể thường nhìn thấy ở bên

Cho nên, mặc dù giá vé vào cửa là năm mươi nhưng vẫn có mua. Cũng có muốn dựa vào hệ để mua, nhưng chỉ tốn công vô ích. Bởi vì một chỉ mua được một vé. Mà mua phải có đủ thông đăng ký. Để khi đấu giá mới biết ai với ai để thông báo chứ.

Mông Văn, Diệp Điềm và Lục Dược nhìn đám nhau mua về, đều hít một hơi khí lạnh. Trong lòng tự nhủ, không thế giới lại lắm kẻ có tiền như vậy. Nếu không phải là do Lâm Vân nhờ Lục Dược tổ chức đấu giá, thì Lục Dược đã muốn đi cạnh một

Y cũng không thể vừa tổ chức đấu giá, vừa đứng ra cạnh với khách hàng a. Mông Văn thì đang tự nhủ, còn chưa cần biết số tiền thu được từ việc bán viên như thế nào, nhưng riêng tiền vé đã đủ xây dựng một nhà máy không nhỏ.

Nghĩ tới một vật quý như vậy lại đang ở của mình, Mông Văn cảm thấy rất là tự hào. Thật không biết rốt cuộc bản lĩnh của Lâm Vân tới đâu. Có thể sản xuất ra toàn những sản phẩm thiên, còn kiếm được một viên Dạ Minh Châu như vậy.

Nghĩ tới lần đó hắn đấu với Lữ đạo sĩ của Lang Bang. Dáng vẻ đầy bản lĩnh của Lâm Vân lại xuất hiện đầu của Mông Văn.

“Một nhân hoàn hảo như vậy, không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì hắn mà tâm động. Nhưng có vẻ như hắn rất thủy với vợ của hắn thì phải. Còn đối với các cô gái khác thì không có những hành động quá phận. Cho dù lúc mình đã ý hiến thân, nếu là tử khác sẽ có thể khắc chế được sao? Nhưng Lâm Vân lại giống như không hề tâm vậy.’

“Vợ của hắn rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Mà lại có thể khóa được của một nhân như vậy’

Mông Văn đột nhiên có chút tò mò với vợ kia của Lâm Vân. Thậm chí còn khát vọng lập tức nhìn thấy nữ nhân mà khiến Lâm Vân phải si mê, là một nữ nhân như thế nào.

Chỉ thời nửa tháng Yên Kinh nên cực kỳ náo nhiệt. Hầu như một nửa những giàu thế gới đều tập về Yên Kinh, đều vì đấu giá viên Dạ Minh Châu kia.

Yến Bắc không phải là hội đấu giá lớn nhất của Yên Kinh, thậm chí mô của nó khá nhỏ. Nhưng nó lại là một hội toàn nhất và hiện đại nhất của Hoa quốc. Cũng là nơi môn cấp đấu giá nhứng đồ vật của Hoa quốc. Xung hội là các chiến sĩ quân đội bị vũ khí tới tận răng bảo vệ. Bọn họ chú ý đề phòng những gia lần đấu giá này.

Mặc dù hội chỉ có thể nạp hơn một nhưng vẫn có rất nhiều giàu không có vé, ý đứng ở bên Bọn họ vọng có nào bên có thể bán lại vé cho bọn họ.

Thậm chí có nhiều đài hình muốn tiếp cuộc đấu giá để cho khán giả nhưng đều bị tổ chức từ chối. Bởi vì có nhiều vào đây chỉ vì tò mò. Nếu bị ra thì sẽ mất đi tính tò mò đó. Khiến bỏ tiền mua kia cảm thấy không đáng. Quan hơn, những gia đấu giá không vọng dư luận

## 263. Chương 214: Đấu Giá

Hội đấu giá Yên Bắc.

Hơn một kín không còn chỗ Từng chỗ đều cách nhau một khoảng cự Ở phía mỗi chỗ là một cái bàn nhỏ, bàn là một màn hình và bảng điện tử.

Xung là các cảnh vệ đi lại tuần Cả hội được chiếu sáng bừng từ mấy cái dàn đèn.

Lúc chủ cuộc đấu giá đi lên bục, tất cả mọi đều giật mình. Bởi vì chủ chính là Lục Dược, đồng thời là tổ chức cuộc đấu giá lần này. Đi bên cạnh là một mỹ nữ phiên dịch.

Không Lục Dược lại tự mình tiến hành đấu giả. Bản thân Lục Dược đã là một nh tỷ phú sắc thái kỳ. Tài sản của có nhiều không kể xiết. Bản thân là một kỳ tài buôn bán, lại còn có một bối cảnh chính rất vững chắc. Khiến hoành thương giới, mà chưa thấy lần nào bại

Mông Văn, Diệp Điềm và Lý Thanh đều đã tới. Bởi vì kết quả lần đấu giá này hệ rất lớn tới thế sau này của tập đoàn Vân Môn. Tiền đấu giá càng cao, thì cơ hội phát của tập đoàn Vân Môn càng lớn. Tuy hiện tại biểu hiện của tập đoàn Vân Môn là vô cùng. Nhưng thực tế, nếu so với các tập đoàn đứng đầu thế giới kia, họ chỉ là một công nhỏ mà thôi.

Đông một tiếng, theo tiếng gõ vào bàn đấu giá của Lục Dược, những tiếng đổi ở bên dưới đều dừng lại. Ở hội chẳng những có các công nổi tiếng, các tập đoàn, các gia tộc lớn nước, mà còn có rất nhiều nước Bọn họ là các tỷ phú, phú đến từ khắp các nơi thế giới. Thậm chí cả gia tộc Rodwell của nước Anh cũng cử tới đây gia.

Im lặng qua đi, mọi đều nhìn chằm chằm về phía Lục Dược, Lục Dược bắt đầu nói

- Đang ở đây đều là các nhân vật nổi tiếng thế giới hoặc là những thành đạt. Lời đầu tiên của tôi là cảm ơn và các vị tới gia cuộc đấu giá lần này. Tôi vô luận là vị nào mua được đồ vật này, những vị khác đều không phải hối hận vì đã đến đây một Vâng, mọi không cần phải luận, lần này chúng tôi đấu giá đúng là Dạ Minh Châu

Lục Dược nói đến đây, các khách khứa ở dưới đều châu đầu ghé tai luận.

Đợi cho tiêng luận dừng lại, Lục Dược mới tiếp tục nói:

- Có lẽ có hoài Dạ Minh Châu có thật không, nhưng mọi yên tâm. Trước khi đấu giá, chúng tôi sẽ viên Dạ Minh Châu này ra cho mọi nhìn mười phút.

- Viên này là do chủ tịch tập đoàn Vân Môn một lần vô tình mà lấy được. Tỷ lệ mắn như vậy chắc chỉ có một phần một mới có. Cho nên nói viên Dạ Minh Châu là là một viên độc nhất vô nhị cũng không nói quá. Viên Dạ Minh Châu này có đặc điểm là có ánh sáng nhu hòa, không theo bất kỳ phóng xạ là sự thiếu cân đối nào.

- Nếu như có những lúc các cảm thây bực bội khó chịu, cầm viên Dạ Minh Châu này bóng đêm, các sẽ cảm nhận được sự yên lặng vô cùng tự nhiên. Mà có viên này chính là biểu tượng cho thân phận của các Nếu như không phải do tài chính của tập đoàn Vân Môn có chỗ thiếu hụt, thì một thứ quý giá như vậy, chủ tịch tập đoàn Vân Môn chắc chắn sẽ không lấy ra bán.

- Tôi chắc khi đấu giá, các vị đã tính toán rồi. Nhưng chúng tôi vẫn phải đưa ra biện pháp để giữ bí mật. Các vị yên tâm, lúc nào muốn báo giá, các cứ việc cắm vé vào cửa vào bảng điện tử ở mặt. Ai muốn báo giá thì nhập số liệu vào màn hình. Sau đó ấn vào nút đỏ thì coi như là báo giá.

Về thân phận của các thì đã được đánh số. Khi các cắm vé vào đó, thì màn hình lớn sẽ xuất hiện số tương ứng của các Đương nhiên, những số báo này chỉ có một mình các là biết rõ. Khi các cắm vé vào bảng điện tử, các sẽ xuất hiện vòng cách cản tầm mắt và ánh sáng chiếu tới. Các sẽ ở khoảng không nhỏ cho đến khi cuộc đấu giá kết thúc. Tuy nhiên hiện tại chưa cần cắm vé vào.

- Khi có ai mua được Dạ Minh Châu, thì Dạ Minh Châu sẽ tiếp xuất hiện bàn của đó. Sau khi đó kiểm thì phải lập tức số tiền đã mua vào hàng. Về hệ thống tiền tệ hợp pháp, thì đã được ghi ở tờ giới thiệu. Hoặc là dùng điện thoại di động của mình để tiền cũng có thể.

- Làm như vậy, các có thể yên tâm cho tới khi cuộc đấu giá kết thúc, cũng không ai biết là ai đã mua Dạ Minh Châu. Đương nhiên, nếu mua được Dạ Minh Châu, muốn đem ra tiếp tục đấu giá thì đó là việc của bản thân đó.

Câu cuối của Lục Dược có ý là, cho dù có mua viên Dạ Minh Châu này bao nhiêu tiền thì vẫn không lo lỗ vốn. Cùng lắm thì có thể tiến hành đấu giá lần thứ hai. Lục Dược nói nhìn những ở dưới hỏi:

- Các vị còn có thắc mắc gì không?

- Không còn thắc mắc gì đâu, chúng tôi chỉ muốn mau chóng được chứng kiến Dạ Minh Châu mà thôi.

Đã có không thể chờ đợi được muốn nhìn viên Dạ Minh Châu này.

- Tốt, tôi sẽ không để cho các vị sốt ruột. Thời nhìn viên Dạ Minh Châu là mười phút. Nếu có nào muốn chụp ảnh thì đợi tới ba phút cuối, để không ảnh hưởng tới việc thưởng thức của mọi

Nói Lục Dược vẫy một cái, một mỹ nữ đẹp đáng yêu bưng tới một bàn hình ở phía được phủ một tấm vải đỏ.

Lục Dược nhận lấy cái bàn nhìn thấy mọi đầy vẻ chờ liền xốc vải đỏ lên. Trên bàn là một cái hộp nho nhỏ, được chế tác rất là tế. Người nhìn cái là biết hộp được chế tạo từ chất tốt nhất. Phỏng chừng chỉ riêng cái hộp đã có giá một đô la rồi. Hộp này đương nhiên cũng là hộp mà Lâm Vân lấy từ núi Misimi.

- Tắt đèn.

Lục Dược nói câu đó, tất cả các dàn đèn lần lượt tắt.

Cả hội đấu giá đều nên tối và yên tĩnh. Thậm chí còn có thể thấy tiếng đập của nhau.

- Mong mọi chú ý.

Lục Dược nói từ từ mở cái hộp ra. Một thứ ánh sáng nhu hòa, chậm rãi khuếch tán ra bốn phía. Lại lượn lờ giống như ánh Nhưng thứ ánh sáng đó lại rất thoải mái, làm cho ta không biết nên dùng thứ ánh sáng của cái gì để liên tưởng.

Không mất một lúc lâu, hội được ánh sáng nhu hòa lên một tầng. Chỉ là hội hơi lớn, ánh sáng về xa sẽ yếu hơn, nhưng vẫn có thể thấy được. Cả hội thoáng chốc nên yên lặng vô cùng. Toàn bộ thứ ánh sáng nhu hòa này chỉ phát ra từ một viên nho nhỏ đặt cái hộp. Một lúc sau, mới có tiếng sợi hãi phát ra.

- A, đây quả là kiệt tác của thượng đế.

Không biết là nào dùng tiếng Anh phát ra tiếng cảm thán như vậy. Tất cả mọi đều đã quên dùng máy ảnh để chụp ảnh. Thẳng đến một phút đồng hồ cuối, mới có nhớ tới chụp ảnh. Mọi liền ồn ào chụp ảnh viên

- Đã đến giờ.

Lục Dược vừa dứt lời, dàn đèn liền bật lên. Chỉ để lại những tiếng tiếc không thôi. Bọn họ đều thầm hận vì chỉ lo sát Dạ Minh Châu mà lại quên việc nhất là chụp ảnh.

- Tốt rồi, hiện tại mọi cắm vé cửa vào bảng điện tử. Cuộc đấu giá hôm của chúng ta bắt đấu. Giá khởi điểm là đô la.

Lục Dược nói đóng hộp lại, để xuống bàn đấu giá.

Tất cả mọi làm theo, cắm vé vào bảng điện tử. Rất toàn bộ hội biến thành những phòng nhỏ, nhìn không thấy mặt nhau.

Một phút qua, không thấy có nào báo giá. Chỉ có một nhất báo giá là 10 đô la.

Mông Văn ở phía hàng rất là giật mình. Nàng cũng đã tính toán giá của viên Dạ Minh Châu này vào khoảng 100 Nhưng thật không đầu tiên đã báo giá 10 rồi.

Mông Văn âm thầm cảm khái. Nhớ lần mình vì muốn cướp một viên Ngũ Thải Phỉ có giá chắc chỉ bằng vài phần viên Dạ Minh Châu mà tốn bao nhiêu tâm sức. Nhưng bây giờ mình đã có thể bán đấu giá một viên Dạ Minh Châu. Biến hóa lớn như vậy đều là do Lâm Vân cho mình.

- Số 53, 15 15 lần thứ nhất…

Lục Dược nhìn số liệu màn hình, liền đọc lên.

- Số 169, 20 20 lần thứ nhất….Số 731, 30

Số tiền càng tăng, đám Mông Văn càng dị. Trong lòng tự nhủ, chỉ cần bán viên Dạ Minh Châu này là đủ sống cả đời rồi, cần gì phải mở công nữa.

- 90

- 100 có vị đã đưa ra số tiền có chữ số đầu tiên, còn có vị nào giá hơn nữa không…

Hội nên yên tĩnh một lúc. Không lại có 100 đô la cho một viên Dạ Minh Châu. Số tiền này khiến bọn họ rất giật mình.

- 100 lần thứ nhất, 100 lần thứ hai…

Thanh âm của Lục Dược còn chưa kết thúc, thì màn hình xuất hiện giá tiền 120

Tiền ở chỗ này giống như đã thành những tờ giấy nháp không có giá vậy. Giá tiền này vừa ra đã khiến Lục Dược cảm thấy, những kẻ có tiền hơn mình còn nhiều lắm.

## 264. Chương 215: Amazon Do Ta Định Đoạt

Chương 215: Amazon do ta định đoạt

- Vâng, thật không vị số 359 lại đưa ra số tiền là 300 Tuy nhiên viên Dạ Minh Châu này cũng xứng đáng với số tiền ấy, đây là một quý khách

Tất cả mọi đều giật mình. Thật không lại có tiếp nhảy từ 120 lên tới 300 Đây là khái niệm gì vậy? Có đấu giá như thế sao?

- 300 lần thứ nhất, 300 lần thứ hai…300 lần thứ ba, chúc mừng quý khách ở số 359.

Lục Dược lập tức gõ xuống bàn thông báo viên Dạ Minh Châu đã được mua. Đồng thời Lục Dược cũng âm thầm mua này có chút xảo. Người này cố ý nhảy từ 120 lên 300 để đánh sâu vào cảm giác của những đấu giá khác. Làm như vậy sẽ khiến rất nhiều không kịp phản ứng.

Nếu như buổi đấu giá này cứ chậm rãi tiến hành, Lục Dược tưởng viên Dạ Minh Châu còn được bán với cái giá cao hơn nữa. Lục Dược còn cố hô chậm ở lần thứ ba, nhưng có lẽ cái giá 300 quá bất khiến mọi không kịp tính toán, đành phải tiện cho này.

Ngồi ở ghế 359 là một Mĩ có thân hình cao lớn. cũng thật không mình vừa hô lên 300 thì đã thành công. Kế hoạch này đã đặt ra từ Bởi vì biết, dựa vào thực lực của mình rất khó cạnh được viên Dạ Minh Châu, còn không bằng đánh một cái bất Nhưng vì thế mà lại thành công.

Nhìn Dạ Minh Châu theo đường bí mật đi tới bàn mình, của như muốn nhảy ra Viên Dạ Minh Châu này thực sự đã được mình mua được. Người này thủ giơ bàn rẩy mở hộp để kiểm

Những lúc này mới kịp phản ứng, đều mắng kia vô sỉ. Nhưng cũng không thể làm gì khác được. Dù sao số tiền 300 mà kia đưa ra quả thực quá cao. Trong thời mọi cũng không không thể tính toán ra được. Nếu như chậm rãi giá tới 300 thì phỏng chừng còn rất nhiều hơn.

- Tốt rồi, hiện tại chúc mừng quý khách số 359 mua được viên Dạ Minh Châu hiếm có này. Viên Dạ Minh Châu đã được gửi tới bàn của Mong sau khi kiểm lập tức tiền vào số tài khoản đã ghi.

Lục Dược nói bắt đầu chờ đợi.

Hơn 10 phút sau, Mông Văn nhận được một nhắn. Tranh thủ thời đi tới kiểm tài khoản của công quả nhiên đã nhiều thêm 300 đô la. Mông Văn hướng Lục Dược gật đầu.

- Vâng hiện tại giao dịch đã chấm dứt, lần nữa chúc mừng vị quý khách đã thành công mua được viên Dạ Minh Châu. Đồng thời cảm ơn các vị quý khách ở đây đã ủng hộ lần đấu giá này. Chúng tôi bố kết thúc cuộc đấu giá hôm dừng ở đây. Mời mọi rút vé bảng điện tử ra. Số vé này chúng tôi sẽ không thu về, coi như để cho các vị làm kỷ niệm. Ngoài ra, tập đoàn Vân Môn còn tặng cho mỗi vị ở đây một hộp Dưỡng hoàn mà tập đoàn mới sản xuất. Các vị có thể lấy sản phẩm ở cửa ra vào.

Dưỡng hoàn còn chưa ra thị nhưng tiếng của nó, mọi ở đây đều biết. Bởi vì hiệu quả của Dưỡng Sinh Hoàn đã được thông báo ra thị Thật không lần này đi tới buổi đấu giá, vừa được nhìn thấy viên Dạ Minh Châu còn được miễn phí một hộp Dưỡng hoàn. Mọi ở đấy đều cảm thấy đi này không tệ.

Thấy cuộc đấu giá đã chấm dứt, các phóng viên và đài hình đều chúc đi tới phỏng vấn.

Cùng tức viên Dạ Minh Châu được bán với giá 300 đô la đã được đăng tải khắp báo chí và các thế giới. Trong một khoảng thời tức về viên Dạ Minh Châu thần bí thành chủ đề thảo luận nóng hổi nhất. Hình của viên đều được dán ở rất nhiều nơi. Thậm chí còn có một đoạn về viên Mà đoạn này vừa lên đã có 100 lượt

Nhưng chủ nhân của viên Dạ Minh Châu này là ai, thì mọi đều không biết.

Trong hai tháng tập đoàn Vân Môn tiếp tục xây thêm ba nhà xưởng, đó có hai nhà máy điện tử và một nhà máy sản xuất tân dược. Bởi vì hiện tại tài chính của công đã đủ, nên sau một cuộc họp, đám Mông Văn và Lý Thanh định không vội đưa sản phẩm điện tử ra thị Mà đợi một năm, sau khi các loại dược phẩm như Dưỡng hoàn được đưa vào quỹ đạo, thì hẵng đưa ra.

…..

Sau khi Lam Cực hoàn thành nhiệm vụ ở rừng rậm Amazon, việc đầu tiên đến là về thù. phỏng chừng với tính cách của vợ chưa cưới Tề Dung của mình, thì có lẽ nàng đã tự sát. Hiện tại báo thù ra, Lam Cực không còn mục đích nào khác. Trở về cùng Lam Cực còn có Chu Tuần, Vương Vĩ, và Trịnh Quân.

Vương Vĩ định về Vương gia. Nhưng nói là Lam Cực về báo thù, liền chủ động tới hỗ Còn Chu Tuần và Trinh Quân vốn là bạn tốt của Lam Cực, nên không hề do dự hỗ Thậm chí, cả Thái Giang cũng muốn đi theo. Nhưng do của Long Ảnh không được cùng lúc quá nhiều. Hơn nữa còn phải chịu nhiệm với chức đội nên đành phải ở lại.

Lam Cực bản tự mình bào thù, nhưng không thể được tâm của những đồng đội này. Huống hồ, lại thì bọn họ nói cũng đúng. Mình phải đối mặt không phải là một mà là cả một phái xã hội đen. Cho nên đành phải đồng ý.

Lúc về, bốn muốn tìm huấn viên Lâm Vân của bọn họ, nhưng lại không biết Lâm Vân ở chỗ nào. Về sau quân Từ Lí mới tiết lộ Lâm Vân học ở đại học Yên Kinh.

Bốn phỏng chừng Lâm Vân còn chưa tốt chắc vẫn còn ở đại học Yên Kinh. Cho nên sau khi về, địa điểm đầu tiên là tới đại học Yên Kinh, hỏi thăm ý kiến của huấn viên.

Lúc huấn viên Lâm rời đi, hắn rất là thương tâm, mấy không biết hắn gặp phải gì. Nhưng nội tâm đều rất lo lắng. Họ đến đó cũng muốn huấn viên Lâm có sao không. Dù sao mấy tháng rồi còn không gặp hắn.

Lúc bốn Lam Cực đi tới cửa đại học Yên Kinh, thì phát hiện ra nơi này rất náo nhiệt. Kỳ quái nhất chính là cũng có rất nhiều không phải viên của đại học Yên Kinh cũng chúc tới.

Vương Vĩ cản lại một đang vội vàng chạy tới, hỏi:

- Hôm đại học Yên Kinh có gì à? Sao náo nhiệt như vậy?

Nam này rất kỳ quái nhìn bốn

- Các không biết sao. Chuyện lớn như vậy, còn chưa biết. Hôm là buổi giới thiệu “Amazon do ta định đoạt” ở đại học Yên Kinh.

- Đây là gì?

Chu Siêu kỳ quái hỏi. Giới thiệu một bộ sao phải tới học nhỉ?

- A, không thể nào, cả điều này cũng không biết sao? Các biết đội đặc công Long Ảnh không? Bộ “Amazon do ta định đoạt’ là bộ miêu tả chân thật quá dương của bộ đội đặc công Long Ảnh. Việc lớn như vậy cũng không biết.

Nam này nói mặc kệ bốn Lam Cực, liền chạy vào đám đông.

- Tôi nhớ ra rồi, đội Lam. Không phải lúc ấy quân Từ Lí đã yêu cầu chúng ta đóng một bộ sao? Về sau bởi vì huấn viên của chúng ta không có mặt, nên chúng ta đều không đồng ý. Kết quả là chúng ta không gia bộ lần này. Tôi đoán chừng bộ kia đã nhưng diễn viên lại là khác.

Trịnh Quân nói.

Kỳ thực, cho dù Trinh Quân không nói, mấy Lam Cực cũng đã nhớ ra. Lúc khi quân Từ Lí tới, bởi vì huấn viên không có ở đó, nên không có bất kỳ nào đồng ý bộ này. Bởi vì bọn họ cảm thấy, chỉ có huấn viên mới có tư cách để gia bộ Bọn họ thì không có tư cách.

- Chúng ta đi thế nào.

Vương Vĩ nói.

Mấy nhìn nhau, đều không phản đối. Bọn họ chính là đội viên của Long Ảnh, mà này lại liên tới Long Ảnh, đương nhiên phải thế nào. Nói không chừng huấn viên Lâm cũng ở đó.

Nghĩ tới đây, mấy Lam Cực không do dự nữa, đều đi theo đám đi vào hội

- Các nói đoàn làm tới đại học Yên Kinh quảng cáo, có phải là do huấn viên Lâm ở nơi này học không?

Chu Tuần hỏi.

- Tôi không phải, bởi vì biết huấn viên Lâm ở này học rất là ít. Chúng ta biết là vì quân Từ Lí nói cho biết đấy chứ.

Vương Vĩ lời

- Cũng không nhất định. Tuy chúng ta không biết, hoặc là những học này không biết, nhưng những lãnh đạo cấp làm sao không biết? Phỏng chừng là bọn họ tiết lộ.

Trịnh Quân phân tích.

Mấy đi theo sau đám đông, cũng không cần phải hỏi vị ở đâu. Mà có hai nữ nói hấp dẫn sự chú ý của bốn

- Nghe nói hôm còn có đội viên của Long Ảnh tới nói thì phải? Không biết họ là những nhân như thế nào?

Một nữ có vẻ háo sắc nói.

- Tiểu Đông, lại tới rồi phải không. Đợi tí nữa bọn họ nói thì cậu thủ đi lên tặng hoa cho bọn họ. Nói không chừng còn có thể được ta hôn một cái đấy. Hì hì.

Một nữ khác nói.

- Đội Lam, sao lại có đội viên Long Ảnh ở đây mà chúng ta không biết nhỉ?

Chu Tuần có chút kỳ quái hỏi.

- Ai mà biết, lẽ ra huấn viên Lâm, cả Long Ảnh chúng ta cũng chỉ có 34 Nếu có đội viên nào tới đây, thì cúng ta phải biết rồi chứ.

Vương Vĩ cũng rất kỳ quái.

- Thắc mắc làm gì, tí nữa nhìn là biết

## 265. Chương 216 (1): Gặp Lại

Lúc bốn Lam Cực nói thì đã theo dòng tới một sân bóng khá lớn. Ở đó có một cái hội tạm thời dựng lên.

Đoán chừng là có nhiều tới nếu ở hội của học thì chắc chứa không đủ, còn dễ gây ra lấn.

Cả khu vực sân bóng đều rất tấp nập. Cũng bốn đều có thân thủ bất phàm. Rất đã chúc được vào. Ở đài có một vị đang dùng nói cái gì đó. cứ nói một hồi, là tiếng vỗ lại lên.

Bốn đi tới gần thì mới thấy tiếng này diễn

-…Hổ Nha là đội đặc công lợi hại nhất của chủ đế quốc. Nhưng bọn họ đối mặt với đội đặc công Long Ảnh của chúng ta, cũng không chịu nổi một kích, còn bị tiêu diệt hơn một nửa….

Nam này nói tới đây thì dừng một lát, phía dưới lại lên tiếng vỗ nhiệt liệt.

- Được xưng là Hùng Ưng của Châu Âu, đội đặc công lợi hại nhất của nước Pháp, đối mặt với Long Ảnh cũng toàn quân bị diệt…

Phía dưới lại lên tiếng vỗ

Bốn Lam Cực thấy vậy chỉ phải lắc đầu. Không mấy đám viên này lại khoác lác như thế, thật sự là không nổi.

- Đội đặc công Hổ Nha là đội đặc công mạnh nhất châu Mĩ, không, phải là nhất thế giới, cũng…

Tiếng vỗ lại lần nữa lên….

…

Nam kia vừa diễn vừa giơ lên nắm làm ra một bộ kích động. Mỗi lần như vậy đều được đám đông cổ vũ nhiệt tình. Phỏng chừng không có tiếng vỗ thì tên kia chính là đám tên băm rao bán hàng chợ. Chỉ có mấy Lam Cực là bỉ nhìn tên kia.

- Hiện tại chúng ta các đội viên của Long Ảnh đi lên bục nói

Nam này nói lập tức nhảy xuống đài, rồi kéo một chiến sĩ đặc công đi lên phía

Mấy Lam Cực nhìn lại, hóa ra là là Hạ Bân của quân khu Cáp Nhĩ Tân không phải là thành viên của Long Ảnh, sao lại có thể đi lên nói

Hạ Bân đi lên bục diễn cầm lấy Micro, còn chưa nói gì, phía dưới đã nổ ra một pháo dội.

Khuôn mặt của Hạ Bân đỏ bừng đi tới Micro nói:

- Kỳ thực, khắc mà nói tôi không phải là thành viên của Long Ảnh. Mặc dù tôi là quán quân môn đấu vật của quân khu Cáp Nhĩ Tân. Nhưng khi huấn viên Lâm chọn lựa đội viên vào Long Ảnh, thì tôi lại không hợp cách. Chỉ có thể thành đội viên dự bị của đội Long Ảnh.

- Cho nên tôi vốn không có tư cách đứng ở đây nói Bởi vì tôi căn bản không có tư cách đi tới rừng rậm Amazon. Đương nhiên cũng không được huấn viên Lâm huấn qua. Tôi rất là hổ thẹn. Thậm chí lúc bởi vì tôi không phục huấn viên Lâm, còn muốn đi khiêu chiến ấy. Kết quả thì chắc mọi cũng đoán được, cả vạt áo của ấy tôi đều không chạm tới.

- Đội đặc công Long Ảnh là sự kiêu của quân nhân chúng tôi. Tuy bây giờ tôi không phải là đội viên của Long Ảnh. Nhưng một nào đó tối sẽ thành đội viên chính thức của Long Ảnh.

Hạ Bân nói tới đây, phía dưới cũng có tiếng vỗ nhưng nhiều hơn là tiếng xì xào bàn tán. Nếu lúc đã nói mời tới đội viên của Long Ảnh, thì nên mời một đội viên chính thức của Long Ảnh mới đúng. Sao lại gọi tới một giả tới lừa gạt mọi Rất nhiều viên đã bắt đầu không hài lòng với việc tổ chức của hội học lần này.

Thần sắc của Hạ Bân có chút xấu hổ. Tuy tổ chức yêu cầu nói mình đã từng gia cuộc thi đấu ở rừng rậm Amazon. Nhưng cảm thấy nói như vậy là nói dối, cũng là sự vũ nhục đối với bản thân. Nếu không phải lãnh đạo nhiều lần yêu cầu nói, thì đã không xuất hiện ở đây rồi.

Đang lúc Hạ Bân không biết nên tiếp tục như thế nào, thì rõ ràng thấy mấy Lam Cực và Vương Vĩ. Liền hỉ kêu lên:

- Tôi nhìn thấy đội viên chính thức của Long Ảnh, bọn họ cũng tới kìa.

Nói Hạ Bân chạy về hướng mấy Lam Cực. Ánh mắt của đám đông cùng đều tập về mấy Nam kia cũng thủ thời chạy tới, đằng sau còn có thêm một mỹ nữ chủ

- Lam Cực, Vương Vĩ, Chu Tuần, còn có Trịnh Quân nữa, không các lại tới đại học Yên Kinh. Thật sự làm tôi vui mừng. Tôi là Hạ Bân, chắc các không biết tôi. Nhưng tôi đã nhìn qua ảnh chụp của ba mươi sáu các và huấn viên Lâm. Các đúng là sự kiêu của quân nhân chúng ta.

Hạ Bân không hề che giấu sự hâm mộ và sự khát vọng lòng.

- Chào Hạ Bân, tôi có nhận ra Không tới lại vào đội hậu bị của Long Ảnh, chúc mừng.

Lam Cực nói.

- Ài, là do tôi có mắt không Tuy nhiên, hiện tại mục tiêu của tôi chính là được vào Long Ảnh. Tôi nhất định phải làm cho huấn viên Lâm công nhận tôi.

Ngữ khí của Hạ Bân rất là kiên định.

- Chào các có thể nhìn các thật là vui mừng. Mời các lên bục nói với các viên ở dưới.

Nam vừa nãy liền lộ ra một thái đô ân cần và vui vẻ mời bốn

- Không cần đâu, hiện tại chúng tôi có phải đi.

Vương Vĩ nói, bốn bọn họ đều rất phản cảm với chàng này.

Mỹ nữ chủ đã nhìn ra thái độ của bốn ội vàng đi tới mặt của Lam Cực, mềm mại nói:

- Long Ảnh đại ca, không biết là bọn sùng bái các như thế nào đâu. Có nhiều viên ở đây chờ như vậy, các đi lên nói vài lời cho bọn họ thỏa lòng đợi. Bằng không huấn viên của các khi biết các cả việc đi lên nói với các viên cũng không dám, thì nhất định sẽ thất vọng.

Mấy Lam Cực mỹ nữ này nói vậy, thật không biết nói gì. Chuyện đó thì liên gì tới huấn viên Lâm cơ chứ? Nhưng Chu Tuần và Trịnh Quân lại không có sức miễn dịch gì với mỹ nữ, lập tức quên hết những bất mãn vừa rồi với diễn Hai đều nhìn Lam Cực nói:

- Đội Lam, nếu không đi lên nói vài lời.

Vương Vĩ cũng đồng ý. Lam Cực bất đắc dĩ, đành phải đi theo hai chủ đi tới bục diễn Còn chưa tới nơi, tiếng vỗ nhiệt liệt đã lên.

Lam Cực đi tới bục, cầm Micro lên, hắng giọng nói:

- Kỳ thực bốn chúng tôi tới đây là nhiên. Thậm chí còn không biết này còn có buổi giới thiệu bộ Nhưng tôi vẫn cảm ơn mọi vì sự yêu quý của mọi với Long Ảnh.

- Tuy nhiên tôi phải nói rằng, nếu không có huấn viên Lâm, thì chúng tôi không là cái gì cả. Vừa rồi vị ia có nói “Hổ Nha tính là cái gì? Hùng Ưng Châu Âu tính là cái gì?” tôi rất không đồng ý với lời của cậu ta. Hổ Nha và Hùng Ưng mắt của huấn viên Lâm, không coi vào đâu. Nhưng chúng tôi so với bọn họ, cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi.

- Thậm chí, nếu không phải gặp được huấn viên Lâm, thì chúng tôi còn không bằng bọn họ. Mặc dù nói năng lực cá nhân đội đặc công là rất yếu, nhưng ở rừng rậm Amazon, chúng tôi hoàn toàn không phải là đối thủ của Hổ Nha. Tôi không cần phải giấu diếm điều này. Tuy nhiên nếu là đơn đả độc đấu, bất ỳ một thành viên nào của chúng tôi cũng không sợ đội viên của Hổ Nha. Nhưng thi đấu giữa các bộ đội đặc công, không phải chỉ là thi đấu đôi.

- Tôi có thể nói rằng, nếu không có huấn viên Lâm ở đó, thì cuộc thi đấu ở rừng rậm Amazon, thì toàn bộ thành viên của đội Long Ảnh đã bị tiêu diệt rồi. Vộ luận khác dùng thủ đoạn gì, nhưng mọi chắc chỉ cần tâm tới kết quả.

- Trước khi chưa gặp huấn viên Lâm, đội Long Ảnh của chúng tôi đã mất đi hai chiến hữu. May mà lúc khó khăn, huấn viên Lâm lại xuất hiện ở rừng rậm Amazon. Rồi ấy dẫn đầu chúng tôi, rất nhẹ nhàng tiêu diệt mấy đội đặc công của các quốc gia kia. Thậm chí cả Hổ Nha cũng phải chủ động đầu hàng.

- Vô luận đối thủ dấu ở nơi nào, vô luận đối thủ dùng thủ đoạn gì, ở mắt của huấn viên chúng tôi cũng chỉ là phù vân. Cho nên phải nói rằng huấn viên Lâm mới là sự kiêu của Long Ảnh chúng tôi, là hồn phách của chúng tôi.

- Sỡ dĩ hôm chúng tôi tới đại học Yên Kinh, là vì huấn viên Lâm là viên của đại học Yên Kinh….

Lam Cực vừa nói tới đây, phía dưới đã nên ầm ĩ.

- Cái gì? Huấn viên Lâm của Long Ảnh lại là viên của đại học Yên Kinh?

- Trường mình có ai tên là Lâm Vân không nhỉ?

- Rốt cuộc là lớp nào? Sao chúng ta lại không biết?

…

- Mong mọi lặng một chút. Tôi biết mọi chắc muốn hỏi huấn viên Lâm là ai. Kỳ thực đây cũng không phải bí mật gì. Anh ấy chính là Lâm Vân của khoa dược. Cũng là huấn viên Lâm của chúng tôi…

Lam Cực nói tới đây thì đã không nói được nữa bởi vì đã bị tiếng ồn ào phía dưới lấn át.

## 266. Chương 216 (2): Gặp Lại

Tất cả viên của năm thứ hai hoa dược lúc này mới biết bạn học mới chỉ học có một tiết của lớp mình, hóa ra chính là huấn viên Lâm của Long Ảnh, Lâm Vân.

Tư Nhân đứng ở đám Hiện tại nàng rốt cuộc biết Lâm Vân là ai. Hắn khẳng định chính là Dã Nhân đã cứu nàng kia. Nàng đã từng gia gia nói sở huấn của Long Ảnh gần với dãy núi Vân Quý. Không mình được cứu ở dãy núi Vân Quý kia, lại liên hệ với huấn viên của Long Ảnh.

Không biết vì sao lúc đó hắn lại để bộ dáng như vậy, lại còn có bản lĩnh như thế. Lúc hắn thích thiếu phụ, không muốn ăn cơm với mình, là do hắn không muốn dài với mình sao? Cái tên này, chẳng lẽ mạo của mình không chịu nổi như vậy? Hừ, lúc đi ra hắn lại không đánh, khiến mình phải lo lắng cho sự toàn của hắn tới tận hôm

Thấy phía dưới đã bớt ồn áo, Lam Cực tiếp tục nói:

- Không có huấn viên Lâm, sẽ không có Long Ảnh của chúng tôi hiện tại. Sẽ không có tôi, Lam Cực đứng ở nơi này. Cảm ơn mọi đã lắng

Từng đợt vỗ đinh tai nhức óc lên.

- Tiêu Lam…

Một tiếng kêu nức nở lên từ đám Tề Dung và Diệp Điềm đang ở gần đại học Yên Kinh làm việc. Vừa vặn này có buổi giới thiệu bộ “Amazon do ta định đoạt”, Tề Dung liền muốn đi vào đó Bởi vì Lâm Vân đã nói Lam Cực cũng là của quân đội. Cho nên Diệp Điềm liền đi theo cô ta vào.

Lúc Lam Cực vừa mới lên đài, Tề Dung đã cảm thấy đó giống như vị hôn phu Tiêu Lam của mình. Chỉ là đứng quá xa, nàng không dám xác định. Mà nhất thời lại không thể chúc được lên phía

Cuối cùng lúc Lam Cực nói ra tên của mình, Tề Dung mới xác định này chính là Tiêu Lam, vị hôn phu của mình. Cô ta liền không khống chế nổi, vừa lao tới vừa khóc.

Tất cả mọi đều sững sờ nhìn Tề Dung vừa khóc vừa tới. Nhưng nháy mắt liền ra, tạo một lối đi cho cô ta.

Lam Cực thấy tiếng gọi của Tề Dung, đã sững sờ tại chỗ. chứng kiến Tề Dung chạy về phía mình, mới bạch là ai. Micro không tiếng động rơi xuống. Lam Cực thật không vợ chưa cưới của mình còn sống, còn đang chạy đến mặt mình như vậy.

- Dung Dung…

Cuối cùng Lam Cực mới phản ứng, hai mắt đẫm lệ, Lam Cực không chút do dự chạy về hướng của Tề Dung. Người dường như bạch cái gì đó, đều đường cho hai

Lam Cực chạy rất tới mặt Tề Dung, rồi ôm chầm lấy nàng. Hai ôm nhau thật chặt. Một đôi tình nhân qua bao nhiêu đau khổ, cuối cùng đã được gặp lại nhau.

Bốn phía lên tiếng vỗ kéo dài không dứt, đều chúc mừng đôi tình nhân này.

Diệp Điềm dẫn mấy Vương Vĩ tới công Tề Dung và Lam Cực với nhau hơn hai tiếng, còn không thể được đây là sự thật.

- Nói như vậy cũng là được huấn viên Lâm cứu? Hơn nữa còn đang làm việc công của huấn viên Lâm?

Lam Cực Tề Dung kể lại của nàng, lòng không tự bản thân.

- Vâng, có chủ tịch, nếu không đã không còn sống mà gặp được rồi.

Tề Dung kể của mình, rồi nói.

- Thực lỗi Dung Dung. Là do mà phải chịu khổ…Anh vốn tưởng rằng không còn được gặp lại nữa. Cũng nhờ huấn viên Lâm huấn cho mà có khả năng để về thù. Còn được gặp lại thực sự…

Lam Cực cảm thấy áy náy với Tề Dung, cũng rất cảm kích với Lâm Vân.

- Nếu không cũng ở lại tập đoàn Vân Môn với nhé. Ở lại để giúp chủ tịch làm việc. Em thấy chị Văn hiện tại có vẻ như đang thiếu rất nhiều thì phải.

Tề Dung gặp lại Lam Cực, cũng vô cùng cao hứng. Về phần báo thù, nàng không còn muốn Lam Cực đi mạo hiểm nữa.

- Ừ, cũng phải giúp huấn viên Lâm một chút Tuy mắt của chúng ta huấn viên Lâm là không có gì là không làm được. Nhưng hình như hắn cũng có một việc gì đó rất yếu, khiến hắn không vui thì phải. Chỉ tiếc chúng ta không giúp gì được hắn.

Lam Cực lời Tề Dung, rồi nhớ lại vẻ bi thương của huấn viên lúc

- Ừ, cũng nhìn thấy ánh mắt của ấy luôn có một vẻ sầu khó nói lên lời. Không biết có phải có liên tới vợ của ấy không?

Tề Dung cũng nói.

- Huấn viên Lâm có vợ rồi sao?

Lam Cực kỳ quái hỏi. Mình còn chưa ai nói qua hắn có vợ.

- Đúng vậy, chị Văn nói, ấy rất yêu vợ của ấy. Nhưng vợ của ấy lại bỏ đi không biết tích. Hình như chủ tịch đang đi tìm thì phải. Hai đó cũng giống như chúng ta vậy. Nếu không có chủ tịch, chúng ta đã…

Nói tới đây, đôi mắt của Tề Dung lại đỏ, không nói được nữa.

- Bọn chính là của Vân Môn, thật không huấn viên Lâm còn thành lập cả tập đoàn Vân Môn. Từ về sau tôi cũng muốn tới công của huấn viên Lâm làm việc.

Chu Tuần hưng phấn nói. Mấy Diệp Điềm, Mông Văn và Lý Thanh giờ mới biết chủ tịch chính là huấn viên của Long Ảnh. Khó hắn lợi hại như vậy.

Chuyện đội đặc công Long Ảnh dương ở Amazon, không ai là không biết. Huống hồ bộ “Amazon do ta định đoạt” đã công chiếu khắp cả nước. Ba rốt cuộc bạch chủ tịch là ai. Tuy có chút không nhưng sự thật ở mắt, cho dù không cũng không được.

- Vợ chồng cậu chia cắt lâu mới gặp lại nhau, sao không tâm sự nhiều thêm.

Vương Vĩ nhìn Lam Cực và Tề Dung, cười hắc hắc nói.

Lam Cực không cười, chỉ nói với Mông Văn:

- Tôi và Tề Dung đều do huấn viên Lâm cứu, cũng có thể nói, nhờ huấn viên Lâm mà chúng tôi mới được ở bên nhau. Cho nên tôi muốn lưu lại tập đoàn Vân Môn để giúp huấn viên Lâm làm việc.

- Đội Lâm, cậu không định về Long Ảnh à?

Trịnh Quân Lam Cực nói vậy, rất là khó hiểu, thậm chí có chút

- Tôi còn muốn về một lần. Dù sao cũng phải về thông báo một tiếng, còn làm thủ tục xuất nữa.

Lam Cực nói.

- Ừ, cứ như vậy đi, có lẽ về sau chúng tôi đều vào đây làm cũng không nhất định. Không phải chúng ta đều là đệ tử của Vân Môn đó sao? Làm việc ở tập đoàn Vân Môn cũng là bình thường.

Vương Vĩ gật đầu nói.

- Tuy nhiên, nếu muốn rời khỏi Long Ảnh thì có chút phiền toái. Tôi cậu chỉ cần nói tới huấn viên Lâm, thì chắc thủ sẽ đồng ý.

Chu Tuần nói. biết Tần Vô Sơn rất tôn kính Lâm Vân. Tin tưởng nếu như đội Lam nói rằng muốn đi ra để làm việc cho huấn viên Lâm. Thì Tần lão chắc sẽ không cự

Mông Văn đương nhiên biết rõ sự lợi hại của đội viên Long Ảnh. Giờ thấy Lam Cực chủ động ý lưu lại giúp tập đoàn Vân Môn làm việc, sao có thể mất hứng, liền lập tức đáp ứng yêu cầu của Lam Cực. Tuy nhiên do Lâm Vân không có ở đây, mọi vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

- Tốt rồi, mọi là đệ của đại ca, thì cũng là đệ của Lý Thanh tôi. Hiện tại chúng ta đi ra ăn uống chè chén một thoải mái đi. Đợi đại ca về thì lại nói sau.

Lý Thanh thấy hào khí có chút nặng nề, vội vàng lên tiếng. Hiện tại mà tôn kính và bội phục nhất chính là đại ca Lâm Vân. Thật không tới đại ca còn là huấn viên của Long Ảnh.

- Lý Thanh nói đúng, chúng ta đi ăn cơm thôi. Có gì thì đợi Lâm Vân về rồi nói sau. Lần này ấy đi ra cũng mới chỉ ba tháng. Lần ấy còn biệt tích tới tận nửa năm cơ mà. Không cần phải lo lắng cho ấy.

Mông Văn nói vừa định đứng lên đi ăn cơm, thì thư ký đã gõ cửa đi vào nói:

- Tổng giám đốc Văn, công của chúng ta nhận được giấy gọi từ tòa án. Bọn họ nói rằng công của chúng ta xâm phậm bản của một công khác.

Thư ký đưa tới giấy gọi cho Mông Văn. Mông Văn cảm thấy kỳ quái. Sản phẩm của công mình toàn bộ là do Lâm Vân một mình làm ra. Sao có thể có xâm phạm bản của khác được nhỉ? Quả thực là khó hiểu.

- Em cầm những tư liệu liên tới việc này cho chị.

Mông Văn nói lòng rất buồn bực. Lại có công khác dám khởi tố tập đoàn Vân Môn xâm phạm bản

Hiện tại ở Yên Kinh, thậm chí cả nước, không có một công nào nổi hơn tập đoàn Vân Môn. Chẳng những vừa đưa ra vài sản phẩm thuốc mới, còn đồng tổ chức một cuộc đấu giá viên Dạ Minh Châu chấn động cả thế giới. Hiện tại vài nhân vật cao tầng của tập đoàn Vân Môn thấy có rõ ràng muốn tố cáo bọn họ, đều có chút không tưởng tượng nổi.

Những sản phẩm của tập đoàn Vân Môn đều có hiệu quả đứng đầu. Trên thị thuốc không có hãng nào là tốt hơn.

Nói là bắt chước chế thuốc còn có khả năng. Nhưng công kia lại dùng lý do đường hoàng như vậy để tố cáo lên tòa án, thật là có chút thái quá. Mông Văn nhận được văn bản từ pháp viện, mở ra nhìn, thì thấy bên tố cáo là tập đoàn dược Liễu thị. Bọn họ tố cáo tập đoàn Vân Môn đã ăn cắp độc loại thuốc Dưỡng Tâm Hoàn của bọn họ.

## 267. Chương 217 (1): Liễu Nhược Sương

Lúc đầu Mông Văn tư liệu còn tưởng rằng có ai tiết lộ thông sản xuất Dưỡng Tâm Hoàn cho công kia. Nhưng khi nhìn vào giấy đăng ký độc của bọn họ, thì phát hiện thời đăng ký của bọn họ còn sớm hơn cả thời điểm Lâm Vân giao tư liệu Dưỡng Tâm Hoàn cho mình.

Chẳng lẽ là Lâm Vân lấy tài liệu của khác, sau đó sửa lại giao cho công sản xuất? Bởi vì hiệu quả liệu của loại thuốc công kia sản xuất, cơ hồ giống hệt bên công mình. Cả thành phần chủ yếu cũng không khác gì. Hiện tại Lâm Vân không ở đây, cũng không có cách nào hỏi cho ra nhẽ. Đành phải chuẩn bị tư liệu, đi tới tòa án lý luận với ta.

Tuy nhiên, dựa theo những tư liệu tố cáo này, có lẽ bên mình thua nhiều thắng ít.

Thấy Mông Văn cau mày nhìn tư liệu cầm mấy Lam Cực cũng biết là tập đoàn gặp phải phiền phức. Nhưng này bọn họ lại không thể giúp được.

- Làm sao bây giờ, chị Văn?

Diệp Điềm cũng đã đọc nhân đối phương khởi tố bên mình. Đồng dạng là một sản phẩm, nhưng bên kia lại có độc Bên mình thì còn đang làm giấy phép độc rồi mới sản phẩm ra thị Việc này rõ ràng bên kia đã chiếm ưu thế.

- Còn có thể làm sao nữa, ba sau chúng ta ra tòa. Diệp Điềm, đưa những tư liệu này cho luật sư của chúng ta Xem có biện pháp nào giải không. Tuy kết quả của nó đã rõ ràng, nhưng nếu không gia tòa lần này, chúng ta phải thua không thể Cũng chỉ là một dược phẩm, thua cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Đợi chủ tịch về rồi hỏi vấn đề này sau. Ở đơn khởi tố này, ghi là sáng chế ra Dưỡng Tâm Hoàn là Liễu Nhược Sương của công dược Liễu thị. Liễu Nhược Sương được xưng là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh, cô ta sáng chế ra dược phẩm, không biết chủ tịch làm sao lấy được. Bên cạnh vị Lâm chủ tịch này luôn có rất nhiều mỹ nữ, nói không chừng….

Mông Văn nói tới đây thì lại.

Mấy nhìn nhau, cũng không lên tiếng. Sau nửa Diệp Điềm mới nói:

- Chị Văn, có lẽ chúng ta thua lần tòa này cũng không sao, bởi không chừng chủ tịch lại….

- Không nói tới vấn đề này nữa. Đến lúc đó thì thế nào. Nhà máy điện tử của chúng ta phải đẩy tốc độ lên, còn nhà máy dược thì giao cho chú Chân. Bên nhà máy điện tử…

Mông Văn có chút bực bội lời của Diệp Điềm.Nhưng khi nói tới nhà máy điện tử thì lại nhất thời không tìm ra nhân thích hợp.

- Nếu không tổng giám đốc Văn cho tôi hỗ bên đó cũng được. Mặc dù tôi học ở học viên nhưng tôi còn có một bằng cấp về ứng dụng điện tử. Bởi vì lúc đầu tôi có ý định lấy hai bằng thạc sĩ. Tin tưởng tôi, tôi nhất định làm tốt này cho tập đoàn Vân Môn.

Lam Cực chủ đông nói. nhìn ra hiện tại Mông Văn không có nhiều đáng để sử dụng. Mà nhà máy điện tử này khẳng định liên tới một số máy móc bí mật. Nên sẽ không thể giao cho những không biết được.

- Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu Lam Cực. Vậy bên điện tử, thì Lý Thanh phụ tiêu thụ, còn cậu thì phụ việc sản xuất ở nhà máy. Chúng ta nên thủ thời để đưa sản phẩm điện tử ra thị sớm. Chủ tịch Lâm Vân đã cấp cho cúng ta cả tài chính, nếu chúng ta không làm ra được thành tích gì, thì chúng ta thật sự là quá vô dụng.

Mông Văn thấy Lam Cực ý giúp mình, lòng mới thở phào một cái.

Lam Cực là đệ mà Lâm Vân tự mình nói. ý giúp là không có gì tốt hơn. Bởi vì các sản phẩm điện tử của tập đoàn Vân Môn toàn là những sản phẩm chưa từng có. Không phải ai cũng có tùy tiện giao cho quản lý. Cho nên phụ của nhà máy điện tử bên kia, nhất định phải là một nhà, đồng thời không có tư tâm gì.

Vợ chồng Lam Cực đều được Lâm Vân cứu. Huống hồ Lam Cực còn là đệ tử của Lâm Vân. Cho Lam Cực phụ là có thể tưởng.

- Đội Lam, còn việc báo..

Chu Tuần còn chưa nói hết, thì Lam Cực đã lời:

- Giúp đỡ huấn viên mới là việc nhất bây giờ. Chuyện khác thì đợi khi huấn viên Lâm về rồi theo ý kiến của ấy. Chờ đã lâu như vậy, chờ thêm một thời cũng không có gì. Hiện tại tôi có thể ở cùng một chỗ với Tề Dung là tôi cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Đương nhiên, những tên cặn bã kia, tôi không thể nào buông tha. Có lẽ, tới lúc đó còn nhờ mọi hỗ

Lam Cực nắm chặt của Tề Dung. định giúp đỡ tập đoàn Vân Môn đã, rồi đi báo thù sau.

Lâm Vân thật không mình lại thấy được sông Tây Lương, càng không sông này lại giấu ở chân núi Tây Lương, lại còn băng hàn như vậy. Lâm Vân nhớ lại lúc mình vừa tới nơi này, thì nhìn thấy một tảng đá lớn ở chân núi. Trên tảng đá có ghi “Vừa gặp sông Tây Lương, mất hồn lại đoạn

Không tới hiện tại mình lại gặp phải sông Tây Lương. Nếu là một bình thường ở này, phỏng chừng còn chưa gặp sông Tây Lương thì đã chết rục xương cái phòng thiết này rồi. Nhưng đây chỉ là đứt hồn mà thôi, còn đoạn là thế nào nhỉ? (Đoạn đứt ruột)

Tuy nhiên đã đến đây rồi, cũng chỉ có thể thích ứng mọi hoàn cảnh. Hiện tại phải cố gắng tăng tu vị của mình lên. Thẳng cho tới khi đào được cái động đủ cho mình chui vào sông Tây Lương rồi đi ra

Tuy bị nhốt bốn bức tường thép, Lâm Vân cảm thấy cực kỳ bực bội, nhưng chỉ có thể cố gắng ổn định thần của mình. Cũng bây giờ còn có nước uống và thức ăn. Lâm Vân đi tới cái lỗ nhỏ mà vừa đào, cầm ra một cái cốc nước rồi múc nước uống. Nhưng vừa mới uống một thì suýt nữa vứt cái cốc đi.

Không phải vì nước sông quá lạnh, mà là khi nước sông vừa chảy vào bụng của hắn, chỉ sát na, bụng của hắn có cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Lâm Vân liền biết nước này có độc, cảm giác băng hàn vẫn còn ảnh hưởng từ cổ họng tới tận tạng. Lâm Vân đâu dám uống nước sông này nữa, lập tức xuống vận lực lượng Tinh Vân, bắt đầu chống cự chất độc vừa băng hàn lại vừa nóng rực này. Một tiếng sau, chất hàn độc này cuối cùng mới bị Lâm Vân xuất ra cơ thể.

Không tới mới uống một hớp nước mà đã bị độc ghê gớm như vậy. Nếu là bình thường uống nước này thì đã bị đốt cháy ruột làm sao mà sống được. Lâm Vân cuối cùng mới hiểu ý của đoạn là thế nào. Tuy nhiên khi Lâm Vân bài chất độc nước, thì lại cảm giác lực của mình tăng lên một chút. Cảm giác này không cẩn thận chú ý thì sẽ không cảm giác ra. Chẳng lẽ dòng nước lạnh này lại có tác dụng cho việc tu sao? Như vậy không biết cá lạnh kia cũng có tác dụng tương tự không?

Lâm Vân cầm cá kia, nướng lên rồi ăn. Hắn chỉ cảm thấy cá này có hương vị hơn bình thường mà thôi, lại không có tác dụng gì. Mà nước lạnh có thể tăng tu vị, nhưng lại quá ít, cơ hồ như không đáng kể. Xem ra sau này lúc mình uống nước thì cũng phải cẩn thận một chút mới được. Đây quả thực chả khác gì uống rượu độc giải khát vậy. Phỏng chừng nước ở chỗ này cũng chỉ có mình là dám uống. Mà hai câu ghi bia đá kia quả thực không sai chút nào.

Sau đó là Lâm Vân tiếp tục vừa tu vừa không dùng Tinh Hỏa làm nóng chảy tường thép. Nếu tấm thép này chỉ dày có 80cm, như vậy có một nào đó mình sẽ đào ra được môt cái động đủ để chui ra. Lúc đó mình có thể theo dòng chảy của sông Tây Lương đi ra Lâm Vân phỏng chừng do nơi này là chân núi của núi Tây Lương, mà sông Tây Lương lại chạy qua đây, nên nước sông mới lạnh như băng như vậy.

## 268. Chương 217 (2): Liễu Nhược Sương

May mắn căn phòng thép này không xây ở sông Tây Lương, nếu không thì nước sông đã chảy đầy vào đây rồi. Tuy cái lỗ mà Lâm Vân đào được vẫn còn nhỏ, nhưng thường có cá chui ra từ cái lỗ. Lâm Vân đã kết thành một sao nên không cần ăn nhiều, vài cá nhỏ là đủ.

Một khi thả lỏng thần, tốc độ tu của Lâm Vân lại hơn. Hắn cảm giác được lực lượng Tinh Vân của mình không được bồi đắp. Cứ như thế Lâm Vân một bên tu môt bên dùng Tinh Hỏa để nấu chảy bức tường bằng thiết.

Khi tu tu ra Tinh Hỏa, thì tác dụng nhiều nhất của Tinh Hỏa chỉ là phụ mà thôi. Không tới mỗi lần Lâm Vân dùng hết lực để biến thành lửa màu tím, thì theo thời lâu, lại phát hiện ra Tinh Hỏa có xu thế thăng cấp. Tác dụng để phụ dần dần theo năng lực công kích sắc bén.

Màu sắc của Tinh Hỏa cũng dần dần đổi từ màu tím nhạt màu màu tím đậm hơn. Lâm Vân biết Tinh Hỏa của mình sắp thăng cấp, nên tốc độ hòa tường thép có vẻ càng càng

….

Liễu Nhược Sương nhiên tìm được phương thuốc sản xuất Dưỡng Tâm Hoàn, liền coi nó như chí bảo. Bởi vì nàng vốn học y, gia gia lại là hiệu của học viên dược cổ Yên Kinh. Đồng thời là một giáo sư nổi về khoa của Hoa quốc.

Nhưng một loại dược liệu để chữa bệnh đau được gia gia sáng chế và cứu, qua vài năm thử lại tốn rất nhiều phí, rõ ràng đến lúc cuối thì rơi vào cục diện bế tắc. Liễu Nhược Sương vốn đang học thạc sĩ tại học viện dược Yên Kinh, vì muốn giảm bớt gánh nặng cho gia gia, liền lấy kết quả cứu của gia gia rồi tiếp tục cứu.

Nhưng qua mấy tháng thử nàng cũng giống gia gia lâm vào cục diện bế tắc, không có cách nào chứng ra được. Trong một lần thí thất bại, Liễu Nhược Sương theo tâm tình không tốt đi ra phòng thí thì rõ ràng lại cầm nhầm giáo của Phương Tuyết, làm cùng tổ. Còn giáo cứu dược vật mới của mình lại bị Phương Tuyết cầm đi.

Đợi cho nàng phát hiện ra, thì Phương Tuyết đã về quê ở Phần Giang rồi. Nàng đành phải gọi điện thoại cho Phương Tuyết, bảo cô ta thứ hai về học thì đưa giáo cho mình.

Dù sao cứu này đã thành đồ bỏ đi. Dù mất cũng không yếu. Nhưng dẫu như thế, thì nó vẫn là thành quả sau mấy tháng vất vả cần cù của nàng. Huống hồ Liễu Nhược Sương còn muốn tiếp tục cứu một thời Tuy nhiên khi cầm về giáo cứu từ của Phương Tuyết, thì lại phát hiện những cứu của mình và gia gia bị sửa rối rối mù. Lúc ấy nàng liền nổi lôi đình. Tuy cứu của gia gia có bản ghi chép riêng, nhưng mấy tháng cứu của mình chỉ có bản ghi chép này. Rõ ràng lại có sửa đổi kết quả cứu mà mình vất vả viết ra. Nàng lập tức muốn lấy điện thoại hỏi Phương Tuyết rốt cuộc là gì xảy ra. Nhưng khi nhìn kỹ, nàng phát hiện ở bên cạnh những chỗ sửa còn có ghi chú giải ở đó.

Liễu Nhược Sương không nhìn thì không có nhưng vừa nhìn thì đã lâm vào mê. Những phương hóa học khiến mình khổ tư thì ở này đã rất rõ ràng. Thậm chí thành phần của mỗi loại dược liệu hiệu quả của nó đều được ghi chú cẩn thận.

Mà phương phản ứng thì không có chỗ bất hợp lý nào. Hay nói cách khác, viết lên bản phương án này đã viết lại rõ ràng từng và kết quả mà gia gia và mình mất vài năm không cứu ra. Hơn nữa còn cải biến khá nhiều.

Càng khiếp sợ hơn khi Liễu Nhược Sương tới tài liệu của mình mới ở của Phương Tuyết hai Như vậy hai đó, kia có thể viết chính xác kết quả cứu đi ra. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà khiến nàng càng khó lý giải, có thể viết ra một phương án vời như vậy thì cũng nên biết giá của nó chứ. Sao có thể tùy tiện viện kết quả cứu như vậy cho khác? Đây không phải là bình thường làm được, đây quả thực là một điên làm.

Trải qua Liễu Nhược Sương và gia gia của nàng chứng, đã xác thực tính chân thật của phương án. Hơn nữa hiệu quả của nó còn tốt hơn những gì mà họ cứu từ gấp bao nhiêu lần. Tuy nhiên, giáo sư Liễu vì để đảm bảo hiệu quả của loại thuốc mới, định làm ra hàng mẫu rồi tới thí lâm sàng. Liễu Nhược Sương thì lập tức tìm Phương Tuyết để hỏi. Nhưng Phương Tuyết cũng không biết là ai làm. Hôm ấy cô ta về Phần Giang thì có tỷ tỷ Phương Thúy đi tới đón. Mà khi về tới nhà thì cô ta lại để giáo ở xe của tỷ tỷ. Mãi cho tới khi Liễu Nhược Sương gọi điện thoại tới, thì cô ta ta mới bảo tỷ tỷ đưa cho mình.

Nghe Phương Tuyết nói như vậy, Liễu Nhược Sương lập tức yêu cầu Phương Tuyết gọi điện cho tỷ tỷ của cô ta là Phương Thúy để hỏi. Nhưng nhận được câu lời là cô ta để giáo phòng quần áo. Chỉ là đường đưa giáo cho Phương Tuyết, bởi vì có việc, nên đã đưa giáo cho một tên hoàn khố nhà giàu cầm. Rồi bảo hắn giữ hộ hơn một tiếng mà thôi. Theo như lời của Phương Thúy, thì ăn chơi táng kia tên là Lâm Vân, là một tên ác bác của Lâm gia, Phần Giang. Cũng là một tên không học vấn không chỉ biết đánh bạc chơi gái, còn đâu không biết gì cả.

Liễu Nhược Sương vậy liền cả Cho dù kia không phải là hoàn khố chỉ biết chơi gái đánh bạc, mà là một thiên tài đi nữa, thì cũng không thể một thời liền viết ra những thứ phức tạp như vậy chứ?

Từ những phương được sửa đổi giáo cho dù là không có vài năm môn cứu, thì cũng không thể viết ra được. Lúc ấy Liễu Nhược Sương liền bài hoàn khố Lâm Vân ra khỏi diện ấn. Nhưng là ai đã viết sửa lại giáo thì thành một điều bí ẩn. Liễu Nhược Sương thậm chí còn cho rằng này là một sự kiện dị, khi kể lại cho gia gia. Giáo sư Liễu cũng không giải thích được. Tuy nhiên, nháy mắt ông ta lại bị sự hấp dẫn của việc sản xuất tân dược ra thị

Liễu Nhược Sương chỉ đành phải tự mình đi tới Phần Giang, rồi gặp mặt tỷ tỷ của Phương Tuyết là Phương Thúy. Cũng biết Lâm Vân tìm Phương Thúy để làm gì. Ở Phần Giang điều qua tên Lâm Vân này, thì cho thấy Lâm Vân không có qua giáo dục cao đẳng. Hoàn toàn chỉ là một thiếu niên hư hỏng. Loại như vậy không có khả năng sáng chế và sửa đổi kết quả dược vật mới. Huống chi chỉ là một thời Khi lại Yên Kinh, Liễu Nhược Sương liền kết này là một không thể giải thích được.

Hai tháng sau, giáo sư Liễu đã sản xuất ra nhóm sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn đầu tiên sau khi thông qua thí lâm sàng. Lúc này ông ta càng phát hiện hiệu quả của Dưỡng Tâm Hoàn còn nhiều hơn cả tưởng tượng lúc của ông ta. Mà loại thuốc này còn không có tác dụng phụ.

Trên thế giới còn chưa có loại thuốc nào có nhiều tác dụng như vậy. Không những hết bệnh còn chữa được nhiều loại chứng bệnh khác. Sau khi qua khiếp sợ, Liễu Nhược Sương và gia gia Liễu Trần lập tức bạch, loại thuốc này vừa là tạo phúc cho thế giới, vừa là cây rụng tiền.

Kiềm chế kích động, Liễu Trần lập tức để cho Liễu Nhược Sương đăng ký bản Đồng thời bài một tháng sau thì sản xuất. Đồng thời coi tân dược Dưỡng Nhan Hoàn là sản phẩm chủ chốt của công dược Liễu thị. Nhưng Liễu Nhược Sương lại không khi nàng chuẩn bị sản phẩm ra thị thì tập đoàn Vân Môn lại đẩy dời sản phẩm ra Mà cũng là Dưỡng Tâm Hoàn. Thậm chí còn có hiệu quả hệt với Dưỡng Tâm Hoàn của công mình.

## 269. Chương 218: Vụ Kiện

Tuy không ồn ào như việc đấu giá Dạ Minh Châu, nhưng việc công dược Liễu thị kiện cáo tập đoàn Vân Môn lên tòa án vẫn khiến dư luận rất chú ý. Chỉ một khoảng thời tức này đã xuất hiện đầy mặt báo và các

Hiện tại, chỉ cần có liên tới tập đoàn Vân Môn đều không phải là nhỏ. Cứ có gió thôi cỏ là mọi đều biết.

Thậm chí, có tờ báo còn viết, đứng đầu công dược Liễu thị, đệ nhất mỹ nữ của thành, Liễu Nhược Sương và chủ tịch tập đoàn Vân Môn chính là một cặp tình lữ. Nhưng vì lý do nào đó, mà hai chia Kết quả là gây ra tình huống một sản phẩm mà có tới tận hai công sản xuất như bây giờ.

Suy đoán của tờ báo này rõ ràng hữu mô hữu dạng, thậm chí còn rất rộng. Liễu Nhược Sương không một như vậy cũng dính líu đến hệ nữ. Còn tạo ra đồn thất thiệt như vậy. Nhưng lại không không thấy chủ tịch của tập đoàn Vân Môn đứng ra giải thích. Mà nàng là một phụ nữ làm sao có thể chủ động đứng ra giải thích được. Những như vậy nếu không để ý thì càng Cho nên nàng đành chỉ phiên tòa mở sớm chút. Chấm dứt mọi lời đồn nhảm.

- Chị Văn, hôm mở phiên tòa, mà luật sư của chúng ta nói lần kiện cáo này rất khó chiến thắng. Quan nhất chính là chúng ta còn không biết phải bồi thường bao nhiêu tiền.

Diệp Điềm có chút lo lắng nói.

- Chị cũng biết lần này gần như không có phần thắng. Nếu Lâm Vân ở đây, còn có thể nói rõ ra quá cứu của hắn. Nhưng bây giờ chúng ta chỉ có thể nhìn thấy tư liệu cứu của khác. Hiện tại chị lo lắng nhất không phải là lần kiện cáo này, mà là phải chóng chấm dứt dư ba của nó. Sau đó thì tập lực vào các sản phẩm khác. Bằng không chúng ta sẽ cái được không bù cái mất. Thua thì thua, sản phẩm của chúng ta không chỉ có Dưỡng Tâm Hoàn. Thâm chí có thể nói, sản phẩm này còn chưa phải là sản phẩm có lợi nhuận chính của tập đoàn chúng ta. Kế tiếp chủ yếu của chúng ta là tăng mạnh sản xuất các sản phẩm điện tử và vài loại tân dược còn lại. Cho nên hôm chỉ cần hai chị mình đi tới tòa là được. Mà Tiểu Điềm, đã bản của những sản phẩm kia chưa?

Mông Văn nói nhìn Diệp Điềm.

- Xong hết rồi, chỉ có Dưỡng Tâm Hoàn đang làm thì bị bên kia kiện.

Diệp Điềm cũng hiểu được Mông Văn nói rất đúng. Không thể bởi vì nhỏ mà mất lớn. Đem toàn bộ thời và lực đặt ở tòa án. Đó chả khác gì bỏ gốc lấy

Bởi vì có hệ tới Lâm Vân, nên Mông Văn không muốn ồn ào mà xử lý việc này. Tóm lại càng thấp điều thì càng tốt.

Cho nên khi Liễu Nhược Sương tới tòa án, thì phát hiện tập đoàn Vân Môn còn muốn phận hơn các nàng gấp bao nhiều lần. Thậm chí cả luật sư cũng không có, chỉ có Mông Văn và Diệp Điềm tới.

Chẳng lẽ, tập đoàn Vân Môn có nắm chắc chiến thắng Hay là bọn họ muốn buông tha cho việc này? Liễu Nhược Sương rất là Tuy nàng cũng muốn phận, nhưng bên nàng vẫn có bảy tám công còn có vài vị luật sư được thuê tới nữa.

Mông Văn nhìn thấy Liễu Nhược Sương, lòng tự nhủ cô gái này thật là đẹp. Không hổ là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh.

Chỉ cần một lớp hóa mỏng, đã bày ra một khuôn mặt cực kỳ mỹ. Tóc dài phủ xuống tự nhiên, ánh mắt lãnh làm cho ta có cảm giác như cách xa dặm, không có cách nào tiếp cận vậy.

Liễu Nhược Sương cũng đang dò xét Mông Văn và Diệp Điềm. Cô nàng có vết sẹo mặt kia, chắc lúc cũng là một mỹ nhân đẹp, chỉ là không biết sao khuôn mặt lại để lại sẹo như thế.

Thấy tập đoàn Vân Môn chỉ có hai tới, chẳng những là công dược Liễu thị cảm giác nhiên, mà cả chủ tòa cũng cảm thấy nhiên.

Án kiện này vốn đã rất sáng tỏ. Sau khi khởi tố đọc đơn khởi tố, chủ tòa còn chưa tiến hành điều thẩm vấn, thì Mông Văn đã đứng lên thuật của tập đoàn Vân Môn.

Vốn Mông Văn không có tính toán giằng co vụ kiện cáo này, cũng không có tính toán chiến thắng. Chỉ là muốn chấm dứt, tập lực vào sản xuất sản phẩm mới. Nàng cho rằng lãng phí thời ở đây còn không bằng dùng thời đó lập kế hoạch sản phẩm điện tử ra thị Nàng còn sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn của Liễu Nhược Sương sáng chế rõ ràng lại giống như đúc với sản phẩm của chủ tịch Lâm Vân sáng chế. Nếu như nói hai không có vấn đề gì,, thì cả Mông Văn đều không quá tín tưởng. Cho nên khi chưa biết đầu đuôi câu nàng cũng không muốn đắc tội Liễu Nhược Sương quá nhiều. Ai biết, nếu đắc tội Liễu Nhược Sương, Lâm Vân có thể không không thích. Hơn nữa bên còn đồn đại như vậy, không có lửa thì làm sao có khỏi.

Cho nên Mông Văn thuật rất đơn giản:

- Dưỡng Tâm Hoàn của tập đoàn Vân Môn chúng tôi chính là do chủ tịch Lâm Vân sáng chế. Anh ấy đồng thời sáng chế ra rất nhiều sản phẩm. Mà Dưỡng Nhan Hoàn và Dưỡng Tâm Hoàn chỉ là hai sản phẩm đó mà thôi. Còn việc công dược Liễu thị cũng sản xuất Dưỡng Tâm Hoàn thì tập đoàn của chúng tôi không biết. Huống hồ, chủ tịch của chúng tôi hiện tại không ở Yên Kinh. Mà mỗi lần ấy đi ra đều không có phương thức nào để liên lạc. Cho nên chúng tôi cũng không có cách nào hỏi thăm chủ tịch. Nhưng chúng tôi dám khẳng định sản phẩm của chúng tôi không phải thông qua đường bất chính mà lấy được. Nếu như chủ tòa cảm thấy lời thuật của tôi không đủ, thì có thể đợi sau khi chủ tịch của chúng tôi về, thí sẽ do ấy tự giải thích. Lời của tôi đến đây là hết. Cảm ơn chủ tòa.

Vốn không có tính toán chiến thắng, nên Mông Văn chỉ đơn giản thuật như vậy. Sau đó lập tức xuống, một bộ nhận mệnh.

- Sáng chế sản phẩm chính là chủ tịch Lâm Vân?

Tiếng nói của Liễu Nhược Sương có chút rẩy. Mặc dù nàng chưa được chủ tòa cho phép nói Nhưng chủ tòa cũng không cản, ông ra đã ra khí của Liễu Nhược Sương có vấn đề.

- Đúng vậy, sản phẩm đó chính là do chủ tịch của chúng tôi tự mình sáng chế.

Mông Văn thấy khí rẩy của Liễu Nhược Sương, liền biết mình rất có thể đoán đúng. Liễu Nhược Sương này có khả năng có hệ với Lâm Vân. Trong nội tâm âm thầm sao phụ nữ nào có hệ với hắn cũng toàn là mỹ nữ nhỉ?

- Tôi biết chủ tịch của các cô tên là Lâm Vân. Nhưng hắn có phải là thiếu gia Lâm Vân của Lâm gia ở sơn Hoàn Hồ, Phần Giang không?

Thanh âm của Liễu Nhược Sương đã nên mềm yếu. Người tên Lâm Vân rất là nhiều, nhưng một khi Dưỡng Tâm Hoàn do hắn sáng chế thì lại làm nàng hoài

- Đúng vậy.

Mông Văn nhìn biểu lộ của Liễu Nhược Sương, lòng càng thở dài, không nói gì thêm. Loại này đã rất rõ ràng, nói không chừng lời đồn là sự thật.

Trong nội tâm của Liễu Nhược Sương hãi vô cùng. Thật không thuốc Dưỡng Tâm Hoàn kia lại chính là do thiếu gia hoàn khố của Lâm gia sáng chế. Buồn cười mình còn kiện cáo bọn họ xâm phạm bản Cho dù lần kiện cáo này mình khẳng định thắng, nhưng lòng mình có thể tâm sao?

Chỉ là vì sao một thiếu gia hoàn khố như vậy lại có thể sáng chế sản phẩm thiên như thế. Quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Mặc kệ nhân phẩm của kia như thế nào, nhưng sản phẩm này là do thiếu gia Lâm gia sáng chế là không thể Huống hồ ta đâu chỉ sáng ra một sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn. Vụ kiện cáo này còn có thể mặt dày mặt dạn diễn ra tiếp sao?

Lúc nàng ở Phần Giang điều thậm chí còn thấy Lâm Vân bởi vì nổi điên mà bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Khó có thể viết khắp nơi một phương án như vậy Đó là bởi vì bản thân hắn vốn không bình thường. Không phải nói rất nhiều thiên tài đều không bình thường sao? Có lẽ Lâm Vân này cũng vậy.

Ngăn cản luật sư lên tiếng, Liễu Nhược Sương nhìn Mông Văn hỏi:

- Không biết chủ tịch Lâm Vân của các cô đang ở nơi nào?

- Anh ấy đã đi ra mấy tháng rồi. Anh ấy từ tới đều không điện thoại, nên ấy vừa đi ra là chúng tôi không biết ấy đi đâu. Bình thường là nửa năm hoặc một năm sau mới về.

Mông Văn thấy Liễu Nhược Sương tâm tới của Lâm Vân, thủ thời lời. Nàng không biết hệ giữa hai này là hệ như thế nào.

Nghe Mông Văn nói vậy, Liễu Nhược Sương có chút giật mình. Quả nhiên là không bình thường. Có một công lớn như vậy, mà lúc đi ra cũng không theo điện thoại. May mắn là nhân viên của hắn đều là kỷ, không có tư tâm.

- Chủ tòa, tôi muốn rút đơn kiện….

Liễu Nhược Sương vừa dứt lời, mọi ở đây đều nhiên nhìn nàng.

Vụ án này rõ ràng là tập đoàn Vân Môn thua, mà công dược Liễu thị khẳng định là thắng. Hiện tại chỉ cần tính toán tập đoàn Vân Môn phải bồi thường bao nhiêu tiền là Thật không đứng đầu của công dược Liễu thị, Liễu Nhược Sương lại rõ ràng chủ động buông tha cho vụ kiện cáo. Chẳng lẽ đồn là sự thật?

## 270. Chương 219 (1): Quái Ngư

Người của công tydược nghiệp Liễu thị không nghĩ ra.Luật sưcủa bọn họ càng không nghĩ ra.Nhưng chắc chỉ riêng Mông Văn là ravẻ nghĩ thông suốt. Trong lòng tự nhủ, quả nhiên lànhư vậy. Nếu đối phương đã không muốn tiếp tục tố tụng, thì tập đoàn Vân Môn của bên mình, vốn làmột tập đoàn danh tiếng, càng ước gìlần kiện cáo này diễn rasuông sẻ. Chỉ làMông Văn hơi bất ngờ, khi đi ratoà án, Liễu Nhược Sương lại chủ động muốn tới tòa nhà Kinh Vực, cùng nàng tiến hành đàm phán kín. MàMông Văn thì đương nhiên không cự tuyệt lời đề nghị này của Liễu Nhược Sương rồi.

Đi vào tập đoàn Vân Môn, Liễu Nhược Sương cũng thầm than việc bảo vệ của tòa nhà này thật làsâm nghiêm. Phải trải qua balớp bảo vệ mới được vào. Ởnơi này đã trông coinghiêm ngặt như vậy, cólẽ bên nhà xưởng còn nghiêm ngặt hơn. Dẫn theo Liễu Nhược Sương tới phòng khách, chỉ cóMông Văn làtiếp khách, còn Diệp Điềm thì không tham gia.

-Tổng giám đốc Văn, cóvài lời tôi rất khó nói. Tôi chỉ hyvọng về sau có cơhội nói chuyện với chủ tịch của cô. Màlúc này tôi muốn đàm phán kín với cô là vìchúng tôi đã đầu nhập quá nhiều kinh phí chosản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn. Tôi hyvọng tổng giám đốc Văn cóthể chocông tychúng tôi độc quyền sản xuất sản phẩm này trong hainăm.

Liễu Nhược Sương vốn không muốn chiếm lấy thành quả nghiên cứu của người khác. Nhưng bởi vìđể nghiên cứu Dưỡng Tâm Hoàn, công tydược nghiệp Liễu thị đã tốn quá nhiều công sức. Nếu như hiện tại đình chỉ sản xuất, thì sẽ làmột đả kích trí mạng tới công tycủa bên mình. Chonên nàng chỉ đàng phải hạ thấp mình đưa rađề nghị này.

Nàng cũng biết Dưỡng Tâm Hoàn khẳng định cóquan hệ với chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn. Nàng thâm chí còn biết rõMông Văn cố kỵ mối quan hệ giữa nàng vàLâm Vân, chonên mới nói như vậy.

-Điều này đương nhiên cóthể. Chúng tôi vốn cũng không tính toán lấy lại Dưỡng Tâm Hoàn để sản xuất. Tôi cảm thấy côvẫn nên trực tiếp nói với chủ tịch làtốt nhất.

Mông Văn trả lời rất gọn gàng dứt khoát. Bởi vìviệc này vốn chẳng có gìphải dodự cả. Nàng nghĩ thầm, Liễu Nhược Sương đã nói như vậy rồi, thichứng tỏ công tybên họ sẽ không đòi bồi thường từ tập đoàn Vân Môn nữa.

-Vậy thì tốt. Nhưng tôi muốn nhắc nhở một điều rằng, ngay cả mặt mũi của chủ tịch các côtôi còn chưa gặp, chonên côcũng đừng tinnhững lời đồn nhảm bên ngoài.

Liễu Nhược Sương nhìn biểu lộ của Mông Văn như vậy làbiết Mông Văn đang nghĩ gì. Liền chủ động bác bỏ mối quan hệ với Lâm Vân.

-Chúng tađừng nói tới chuyện đó. Nếu như tổng giám đốc Liễu không ngại, thì lưu lại chỗ tôi ăncơm nhé.

Mông Văn đương nhiên sẽ không tinlời Mông Văn nói. Nhưng nàng không muốn nói thẳng khiến đôi bên khó xử.

-Cũng được, cảm ơntổng giám đốc Văn trước.

Rangoài ýđịnh làLiễu Nhược Sương không cự tuyệt việc ănuống. Bởi vìnàng nghĩ Dưỡng Tâm Hoàn của công tymình vốn làsản phẩm của tập đoàn Vân Môn. Chonên phải làm tốt quan hệ với người phụ trách của tập đoàn này mới được.

Bởi vìTinh Hỏa thăng cấp nên tốc độ hòa tanthép tấm rõràng nhanh hơn. Nhưng Lâm Vân cũng phải mất gần chín tháng, mới làm tanchảy được một cái động đủ để chomình chui vào sông Tây Lương.

Lúc đầu khiTinh Hỏa còn chưa thăng cấp, Lâm Vân đã tính toán chỉ mất nửa năm. Hiện tại xem rahắn đã đánh giá caothực lực của mình. Nếu như Tinh Hỏa không cóthăng cấp, phỏng chừng hắn phải tốn hơn một năm, cũng không nhất định tanchảy được cái động như vậy. KhiLâm Vân tanchảy nốt tấm thép, thì nước sông lạnh như băng trong nháy mắt ập về phía Lâm Vân. Tuyvẫn còn lạnh thấu xương, nhưng cái lạnh đó đã không còn hiệu quả gìvới Lâm Vân. Bởi vìtrong gần một năm này, hắn đã thích ứng với cái lạnh của consông. Thậm chí liên tục uống mấy cốc nước sông, cũng chỉ cảm thấy bụng cóchút lạnh màthôi. Không còn cảm giác đứt ruột đứt gannhư lần trước nữa.

Lúc haitháng đầu Lâm Vân còn cóchút sốt ruột. Ngoại trừ Tinh Hỏa thăng cấp ra, tuvị của hắn không cóchút tiến bộ nào. Nhưng về sau, khitâm tình trở nên bình tĩnh, thì tuvị ngược lại tăng thêm một ít. Nhưng về sauthì lại lolắng ởđây quá lâu, VũTích chờ mình không thấy, sẽ rất thương tâm.

Cũng maytrải quathời gian lâu như vậy, cuối cùng cũng đã đào thông thép tấm. Chỉ làbị nhốt kín trong này, một năm không thấy ánh sáng mặt trời, ngoại trừ Tử hỏa cùng năng lực kháng lạnh tăng lên, thì tuvị vẫn làmột sao sơkỳ. Cóthể nói không khác gìlúc đầu làmấy.

Căn phòng bằng thiết này, trải quamột năm, Lâm Vân đã sớm xemxét tỉ mỉ khắp nơi. Cóthể nói ngoại trừ tường thép và bachữ sông Tây Lương kia ra,không còn cócái gìkhác. Ănxong hai con cálạnh, Lâm Vân không muốn ởlại địa phương quỷ quái này nữa. Nên hắn không chút dodự nhảy vào sông Tây Lương. Mặc dùđã sớm chuẩn bị, cũng ởgần consông này một năm, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy không quen. Cái lạnh của consông hoàn toàn baovây Lâm Vân lại, khiến chohắn không thể không vận chuyển tinh lực để chống cự. Cũng maysử dụng tinh lực không nhiều lắm, tùy lúc cóthể bổ sung trở về. Hiện tại Lâm Vân chỉ hyvọng consông Tây Lương này cách bên ngoài không xa.Tốt nhất làkhông cócái gìcản lại. Bằng không ngâm trong nước lạnh quá lâu, cũng không tốt gì cho cơthể. Với tuvị hiện tại của hắn, không ănkhông uống, dựa vào hôhấp bên trong cũng cóthể kiên trì được khoảng sáu tháng. Nhưng trong làn nước lạnh thấu xương như vậy, cũng khó nói. Chỉ hyvọng đi rangoài sớm chút.

Lúc Lâm Vân trôi theo consông, mới phát hiện consông này không rộng, nhưng lại rất sâu. Lặn xuống dưới vài chục mét, rõràng còn chưa thấy đáy. Huống hồ trên mặt sông đã lạnh như vậy, đixuống sâu hơn thì cũng cóthể tưởng tượng nónhư thế nào. Chonên Lâm Vân nhất thời không muốn làm chuyện vônghĩa như vậy, màtrực tiếp tìm kiếm đường ra.

Mấy tiếng sau, Lâm Vân lại phát hiện consông Tây Lương này giống như cái ruột vậy. Vừa dài vừa uốn lượn. Chẳng lẽ, đây mới chính là‘Đoạn trường’? Haibờ xung quanh đều vách đá hoacương. Lâm Vân đã nhìn qua vôsố loại đá nên hắn cóthể khẳng định đá ởđây làloại cứng rắn nhất. Còn không biết vách đá này dày baonhiêu. Hiện tại không cóđường khác để đi, chỉ đành phải dọc theo consông uốn lượn này đi rangoài.

Lâm Vân đặt hai tayvề phía trước bảo vệ đầu, rồi bơi nhanh tới.

Thỉnh thoảng cóđủ loại cáchạm vào người Lâm Vân. Cũng maytrong này không cóloại cáđặc biệt gì, nên Lâm Vân không bị thương. Nhưng năm ngày sau, Lâm Vân cóchút kỳ quái. Hắn chorằng nhiều nhất một ngày đến haingày là cóthể bơi tới nơi giao nhau giữa consông Tây Lương này và consông bên ngoài. Sauđó dọc theo đầu nguồn đi ra làđược.

Nhưng năm ngày rồi, Lâm Vân đều không biết mình đã bơi được bao xa.Dòng sông vẫn còn khúc khuỷu. Chứng tỏ hắn vẫn còn trong sông Tây Lương.

Vách đá haibên bờ vẫn làđá cứng. Lâm Vân thử đào một chút, liền biết mình không cókhả năng đào xuyên quavách đá này để đi rangoài. Chỉ cóthể tiếp tục bơi về phía trước. Cũng may consông này rất ítlối rẽ, chỉ làquanh cokhúc khuỷu màthôi. Cóngẫu nhiên một hailối rẽ, Lâm Vân cũng chả cần suynghĩ, chọn bừa một bên rồi bơi về phía trước.

Nửa tháng sau, Lâm Vân vẫn không phát hiện radấu hiện đã tới điểm cuối cùng. Đồng thời hắn còn cảm giác càng bơi về phía trước, càng dốc xuống. Nhưng đã bơi tới nơi này rồi, làm saocòn đường quay về nữa. Dùtrở về mình cũng chỉ cóthể loanh quanh ởtrong lồng thép màthôi. Về lại chỗ đó còn không bằng bơi tiếp.

Phỏng chừng đã bơi được một tháng, tâm tình của Lâm Vân đã bình tĩnh lại. Dù saonếu chết ởchỗ này cũng làsố mạng của mình. Chỉ tiếc làkhông nhìn thấy mặt VũTích lần cuối.

Ngâm một thời gian lâu như vậy trong nước lạnh, Lâm Vân đã sớm thích ứng với cái lạnh giá của nước sông. Thậm chí không cần phải vận chuyển tinh lực cũng cóthể chịu được. Màdòng sông này cũng antoàn, bơi lâu như vậy còn chưa gặp phải nguy hiểm gì.

Đang nghĩ như vậy, bỗng Lâm Vân cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn phóng tới đầu của hắn. Lâm Vân cả kinh, là con gìvậy mà cólực đâm lớn như thế? Mình vừa còn suynghĩ nơi này không nguy hiểm thì đã cóloại cáhung mãnh laotới rồi.

Lâm Vân không chút dodự bơi tránh về một bên, đồng thời dùng taytrái phóng ratinh lực. Convật kialập tức bị tinh lực của Lâm Vân đánh sang một bên. Rõràng nókhông còn để ýtới Lâm Vân nữa, màmang theo gợn nước, biến mất không tung tích.

Tốc độ thật lànhanh? Là cá gì màbơi nhanh như vậy. Vừa rồi mình đã dùng không íttinh lực vậy màkhông ảnh hưởng gìtới nó. Nếu cóđoàn cánhư vậy tấn công mình ởgóc hẹp thì mình tới đâu để trốn nữa?

Nghĩ tới đây, Lâm Vân muốn tăng tốc độ bơi về phía trước. Thật không ngờ vừa bơi tới một nơi khá rộng rãi, thì cảm giác cólực lượng đánh vào càng ngày càng nhiều. Trong những cuộc chiến trước, Lâm Vân đã bị tập kích khá nhiều lần, màmỗi lần tập kích là do cánhân hoặc làđối thủ không đoàn kết. Nếu đoàn kết lại, phỏng chưng Lâm Vân làlành ítdữ nhiều. Con cánày dài hơn một thước, lực lớn vôcùng, tốc độ cũng nhanh như gió.. Hơn nữa nócòn cólàn dakhá dầy vàthô ráp. Không biết làloại quái ngư nào. Lâm Vân thật sự bó tayvới bọn chúng. Những conquái ngư này chỉ cần tập kích thoáng cái là nóliền chạy đi. Nhưng Lâm Vân càng bơi tới phía trước thì số lượng của nócàng nhiều, tốc độ cũng cực nhanh. Hiện tại Lâm Vân lolắng nhất chính làchúng tập trung toàn bộ lại rồi laotới hắn. Vậy thì lúc đó hắn mới làthảm.

## 271. Chương 219 (2): Quái Ngư

Tốc độ của loại cánày nhanh như vậy, không biết cóthể cưỡi lên một conrồi phóng rangoài haykhông. Nếu cóthể được như vậy, thì mình không cần phải dùng nhiều khí lực để bơi rangoài nữa. Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều.

Lâm Vân đang suynghĩ tới đây, thì cómột conquái ngư laotới phía sau. Lâm Vân không chút dodự, liền tăng tốc tránh đirồi rơi xuống trên lưng của nó. Haichân hai taychì bám chặt concá, rồi không chế nólại.

Quả nhiên con cánày bị chấn kinh, lập tức giống như một mũi tên laovề phía trước. Thiếu chút nữa thì quăng Lâm Vân xuống. Tốc độ của nóđúng thật lànhanh. Còn nhanh gấp đôi sovới lúc trước hắn bơi. Lâm Vân mừng thầm trong lòng, như vậy thật làtốt. Chẳng cần phải tốn nhiều khí lực gì, lại còn miễn phí một công cụ để dichuyển. Chỉ cần dùng tayđiều khiển cho con cánày không quay đầu làđược. Con cánày thật không tệ, bơi trong nước rất nhanh. Chỉ dichuyển vài ngày, Lâm Vân đã cảm thấy bằng nửa tháng mình bơi.

Nhưng càng về sau con cánày càng chậm dần. Cóvẻ như nóđã mệt mỏi.

Nhưng càng về sau con cánày càng chậm dần. Cóvẻ như nóđã mệt mỏi. Tuynhiên, loại cánày trong nước sông còn rất nhiều, Lâm Vân lập tức thay đổi một conkhác. Cứ như vậy, Lâm Vân dùng quái ngư để dichuyển trong consông. Nhưng consông này giống như dài vôcùng vôtận vậy, đithêm một tháng rồi vẫn không thấy điểm cuối cùng ởđâu. Trong lòng Lâm Vân rất kinh dị. Không biết chiều dài của nó baonhiêu? Nếu cứ như vậy, chắc mình đithêm nửa năm cũng không rađược.

Lâm Vân rời đi conquái ngư, tới vách đá haibên bờ kiểm tralại. Thì phát hiện chỗ vách đã ởđây không cứng như chỗ trước. Nhưng hắn thử đục một lỗ, thì lại không biết nódày baonhiêu. Muốn tiếp tục đục lỗ xem cóthể đả thông rabên ngoài không. Nhưng vừa nghĩ tới, trong một thời gian ngắn chắc làkhông được. Như vậy mình sẽ làm trễ nãi thời gian đitới.

Nhưng nếu cứ ởtrong này màkhông biết năm tháng nào mới cóthể đi ra,Lâm Vân đoán mình chắc không kiên trì nổi. Tuvị của hắn nhiều nhất cóthể kiên trì trong nước thêm năm tháng. Nếu nhiều hơn nữa sẽ nguy hiểm tới tính mang. Hiện tại tính rađã được batháng rồi, hắn thật sự cóchút lolắng. Cuối cùng vẫn làquyết định tiếp tục đitiếp. Chí ít là cócông cụ vận chuyển, không phải tốn khí lực.

Ngồi trên quái ngư một thời gian, Lâm Vân cũng biết một chút vì saoloại cánày bơi nhanh như vậy. Nóhoàn toàn dựa vào cái đuôi rất khỏe. Khiến loại cánày trở thành vương giả trong dòng sông. Lâm Vân còn thậm chí nghĩ, nếu mình không có cáđể cưỡi, mình cóthể học kỹ xảo của loại cánày, tập trung đôi chân lại thành cái đuôi rồi phóng nhanh như nó.

Lâm Vân cưỡi quái ngư đã điđược bốn thang rồi màcòn chưa thấy códấu hiệu đi ra consông. Lâm Vân suynghĩ chẳng lẽ mình thực sự phải buồn chết trong này.

Cũng maytrải quamấy tháng dichuyển, Lâm Vân đã thích ứng với cái lạnh trên mặt sông. Bất quá nghĩ tới đây, Lâm Vân mới phát hiện, nước của dòng sông đã không còn lạnh thấu xương như trước. Hơn nữa đã lâu rồi hắn còn không trông thấy xuất hiện thêm loại quái ngư như vậy.

“Chẳng lẽ sắp đi rangoài rồi sao?”

Rốt cuộc đến khi con cáđang cưỡi này mệt mỏi không chịu nổi, Lâm Vân mới thả nóđi. Không có cácưỡi, dựa vào tốc độ của haichân, quả nhiên tốc độ bơi của hắn đã nhanh hơn nhiều. Thấy vậy, kỹ xảo vừa học được này cũng không tệ lắm.

Lại bơi thêm vài ngày, Lâm Vân kinh hỉ phát hiện dòng sông đã không còn lạnh như trước nữa. Màmình đi ra consông lúc nào cũng không biết. Hơn nữa nước ởxung quanh cóvẻ mặn mặn.

Nghĩ tới đây Lâm Vân lập tức hưng phấn tăng tốc độ. Quả nhiên càng đilên áplực của nước càng nhỏ, chỗ này hẳn là khuvực nước sâu. Mình có tuvị một saonên không để ý,nhưng nếu làngười bình thường, chỉ riêng áplực này cũng đã đủ đè chết người.

Dùng tốc độ nhanh như vậy của Lâm Vân, cũng phải quamột thời gian rất lâu mới trồi lên mặt nước.

Hít thật dài một hơi, đối với một người mấy tháng liền không hôhâp không khí, chỉ sử dụng hôhấp bên trong như Lâm Vân mànói, quả thực làmột loại hưởng thụ. Nhìn làn datrên người mình, dongâm nước trong thời gian quá lâu, đã trở nên trắng bệch.

Từ chỗ này nhìn sang, chỉ thấy làhải dương mênh mông bát ngát, không cóbất kỳ một conthuyền hayđảo nhỏ nào.

Lại làhải dương mênh mông, chẳng lẽ mình phải tiếp tục sống trong nước một thời gian nữa sao?

Hiện tại Lâm Vân thực sự cóchút sợ nước. Ngâm trong nước mấy tháng rồi, cho dùLâm Vân làngười tuluyện, cũng cảm thấy khó chịu nổi.

Tính toán phương hướng một lúc, Lâm Vân cắn răng một cái, quyết định lựa chọn một hướng rồi tăng tốc bơi đi. May làhọc được kỹ sảo bơi của loại quái ngư kia, nên tốc độ mới được cải thiện.

Cũng mayvận khí lần này của Lâm Vân không tệ. Chỉ mất có bangày làphát hiện ramột hòn đảo nhỏ. Đã quá chán ởtrong nước rồi, nhìn thấy cóđất liền, Lâm Vân đâu còn dodự liền, liền lập tức đilên đảo nhỏ. Lâm Vân đilên liền nằm xuống bờ cát, không muốn nhúc nhích. Đã hơn một năm, bị giam trong lồng thiết, lại ngâm trong nước nhiều tháng đến dacũng phải trắng bệch, cuối cùng mới lên được bờ.

Cho nên hắn muốn nằm ởđây một lúc không nhúc nhích. Haitiếng sau, Lâm Vân mới đứng lên. Thấy quần áocủa mình cũng bị nước ngâm tả tơi, không thành bộ dáng.

Lâm Vân thở dài, xem ramình cósố phải mặc áorách rồi. Cứ một khoảng thời gian lại phải ănmặc như kẻ lang thang. Cũng maynơi này làmột đảo hoang. Hiện tại tốt nhất là đitới một chỗ nào đó rửa sạch sẽ quần áo, rồi tắm rửa môt lát. Ngâm trong nước biển mặn bangày cũng cóchút khó chịu.

Nhìn lướt quahoang đảo, đây không phải làhòn đảo lớn, diện tích chỉ khoảng 3km2. Trên đào còn nhiều rừng cây vàbụi cỏ. Còn chưa đivào sâu thì Lâm Vân đã phát hiện ramột cái hồ nhỏ, nếm thử môt chút thì lànước ngọt.

Với tuvị hiện tại của Lâm Vân, không cần đi xemxét, cũng biết hòn đảo này không cóngười, màchỉ cómột mình hắn. Còn động vật, thì không biết là congì, nghe thanh âmthì cóvẻ nhàn nhã. Lâm Vân cởi hết quần áotrên người, rồi dùng nước hồ giặt sạch sẽ. Tuyhối hận mình không muathêm vài bộ để trong Tinh Giới, nhưng cũng maybộ quần áonày còn cóthể mặc được.

Làn davốn trắng bệch dobị ngâm nước quá lâu, sau haigiờ nghỉ ngơi, đã chậm rãi khôi phục bình thường. Lâm Vân mặc xong quần áo, vận chuyển tinh lực để hong khô. Chỉ làtóc hơi dài cái này cũng không thể làm gìđược. Đã hơn một năm không cắt tóc thì lochả thế. Hiện tại việc đầu tiên làmuốn xemtrên đảo này cócái gìkhông. Rồi làm tạm một chỗ ở, đợi thuyền đingang quađây thì gọi. Nhưng Lâm Vân lolắng nhất không phải điều này. Điều màhắn lolắng nất chính làcòn mấy tháng nữa làtới thời điểm cuộc ước hẹn với VũTích rồi. Nếu lúc đó màmình không xuất hiện, vậy thì thảm.

Nếu không phải vìchuyện này, sống trên đảo vài năm Lâm Vân cũng không sốt ruột. Nơi này sovới cái lồng sắt ởdưới chân núi Tây Lương còn tốt hơn không biết baonhiêu lần. Chính là vìnhớ VũTích, màkhiến Lâm Vân như ngồi bàn chông. Màhắn cũng không biết hôm naychính xác làngày baonhiêu.

Tạm thời buông lỏng tâm tình, Lâm Vân đi xemxét hòn đảo này một phen. Không ngờ nơi này córất nhiều hoaquả vôdanh. Một vài con gàrừng vàvài loài chim nhìn thấy Lâm Vân cũng không sợ hãi. Đoán chừng nơi này rất ítngười tới. Một ngọn núi khá lớn mọc ởbiên giới hòn đảo. Lâm Vân thấy hòn đảo này quả thực quá nhỏ, chắc chỉ cóthể đào một cái động trên núi rồi ởtạm. Sớm biết như vậy thì mình đã không vứt bỏ cái lều ở khurừng rậm Amazon rồi. Tuynhiên ởtrong núi chắc cũng antoàn hơn một chút.

Với vách núi bình thường này, Lâm Vân chỉ cần một cây gỗ cứng, rồi dùng haitiếng đồng hồ làđào xong một cái hang rộng khoảng 10m2, đủ để ởtrong đó. Sau khidọn sạch sẽ bên trong, Lâm Vân lại lấy ítcỏ khô trải lên, lấy vài thứ lót bụng rồi chuẩn bị ngủ một giấc. Một mực tuluyện vàchạy nước rút, cơhồ hắn còn chưa cómột lần nghỉ ngơi thoải mái. Hiện tại Lâm Vân chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi không chịu nổi. Hắn muốn dành riêng vài ngày chỉ để nghỉ ngơi. Vìvậy vừa mới nằm xuống bãi cỏ, Lâm Vân liền đivào giấc ngủ.

….

Liễu Nhược Sương hiện tại rất phiền não. Không phải vìDưỡng Tâm Hoàn không bán được mà là vìbán quá chạy màphiền não. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, công tydược nghiệp Liễu thị đã trở thành một trong những công tythuốc đứng đầu cả nước.

Dưỡng Tâm Hoàn bán chạy, công tydược nghiệp Liễu thị nhanh chóng trở thành một công tykhổng lồ, các khoản lợi nhuận liên tục kéo tới. Nhưng chính vìvậy mànàng dần bị cắt bỏ quyền lực. Vài người anhtrai vàchú bác đều muốn tranh dành công ty.Còn Liễu Nhược Sương thì đang có xuthế bị mất địa vị hiện tại.

Kỳ thực cho dùbị mất quyền lực, nàng cũng không cảm thấy cái gì. Mục tiêu của đời nàng không phải làlàm chủ công ty vàkiếm tiền, mà làmuốn nghiên cứu racác loại dược phẩm mới. Nàng đã quyết định thời gian hainăm đến hạn thì sẽ giao Dưỡng Tâm Hoàn chotập đoàn Vân Môn.

## 272. Chương 220: Vân Tích

Nhưng nếu cứ bị tước quyền lực như vậy, nàng sẽ không còn quyền gìđưa ranhững quyết định quan trọng như thế. Hiện tại Dưỡng Tâm Hoàn của công tydược nghiệp Liễu thị bán chạy như vậy, nàng muốn trả lại độc quyền Dưỡng Tâm Hoàn chongười ta,trừ khitrở mặt với toàn bộ người trong giađình. Thậm chí còn cóthể bị chính giađình mình kiện cáo.

Cho dùLiễu Nhược Sương làngười ngạo khí, nhưng nàng cũng không muốn gây mâu thuẫn với giađình mình. Đây làđiều màLiễu Nhược Sương tuyệt đối không muốn làm. Tuyđã kýkết văn bản hiệp nghị với tập đoàn Vân Môn, nhưng ởsâu trong nội tâm của Liễu Nhược Sương đã quyết định hainăm sautrả lại Dưỡng Tâm Hoàn chobọn họ.

Lúc trước đikhắp nơi vaytiền để đầu tưsản xuất, thì không thấy vài người anhtrai vàchú bác tới giúp đỡ. Hiện tại công tykiếm ratiền, bọn họ lại không biết từ đâu chui ra.Thật không hiểu gia gianghĩ như thế nào màđồng ý anbài bọn họ vào trong đó. Chắc làbọn họ đã nói gìđó với giagia. Công tydược nghiệp Liễu thị vốn là domình làm chủ, nhưng lúc trước chỉ làmột công tynhỏ, còn tùy thời bị phá sản. Chỉ làkhông nghĩ tới lợi nhuận của Dưỡng Tâm Hoàn lớn như vật. Thậm chí còn vượt quakhả năng khống chế của nàng.

Công tydược nghiệp Liễu thị chẳng những thành công tydanh tiếng trong nước, không hề kém cạnh công ty ydược của tập đoàn Vân Môn. Ởtrên thế giới, công tycũng khá lànổi danh. MàLiễu Nhược Sương, người sáng chế raDưỡng Tâm Hoàn, lập tức được nước Mĩmời tham giamột cuộc hội nghị yhọc thế giới. Nơi cónhiều các bác sĩ haygiáo sưtrong ngành nổi tiếng bậc nhất. Màloại thuốc Dưỡng Tâm Hoàn còn được đề danh trong năm mươi loại thuốc cóhiệu quả tốt nhất.

Vì tâm tình không tốt, không biết xử lýviệc của công tynhư thế nào, nên Liễu Nhược Sương quyết định dứt khoát tham giahội nghị yhọc quốc tế lần này. Một làmuốn gặp mặt vàhọc hỏi các chuyên gianổi tiếng kia, hai làmuốn tránh điviệc tranh đấu mànàng không thích.

Ngồi trên máy bay đitới nước Mĩ, trong lòng Liễu Nhược Sương còn đang tính toán, còn mấy tháng nữa làđến thời gian mình hẹn với tổng giám đốc Mông Văn. Không biết lúc đó mình nên đối mặt với cô tanhư thế nào? Cũng maychủ tịch của tập đoàn Vân Môn còn chưa trở về. Nếu hắn đã trở về, thì mới thật làkhông cómặt mũi nào gặp hắn.

Cũng không thể dadày nói, người trong nhà tôi đã nhìn trúng thứ này, sẽ không trả lại choanh. Nói như vậy cũng quá xemthường hắn rồi. Huống chiđối phương còn làmột người điên điên khùng khùng. Liễu Nhược Sương thở dài một hơi. Hiện tại mình rời điYên Kinh, nhưng sớm muộn gìcũng phải trở về đối mặt.

-Nhược Sương, sao emlại ởđây? Emcũng đitới LosAngeles à?

Một tiếng kinh hỉ đánh thức Liễu Nhược Sương đang trầm tư. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra làbạn học ởđại học, Phùng Vĩnh Thực. Chỉ là sau khitốt nghiệp học viên yhọc cổ truyền Yên Kinh, Phùng Vĩnh Thực liền trực tiếp đi Mĩ duhọc. Còn Liễu Nhược Sương thì vẫn ởhọc viện lấy bằng thạc sĩ.

-Phùng Vĩnh Thực, làcậu à?Thật làxảo. Chắc làcậu đã tốt nghiệp ở Mĩrồi nhỉ? Đã códự định về nước chưa?

Liễu Nhược Sương thấy làPhùng Vĩnh Thực, cóchút ngoài ýmuốn nói.

-Ừ, mình đã tốt nghiệp. Lần này đitới LosAngeles là cóvài việc phải làm. Màtốt nghiệp xong bên đấy, mình đương nhiên làmuốn về nước làm việc rồi. Đi ranước ngoài học cũng là vìmuốn hiệu lực choquốc gianhiều hơn màthôi.

Phùng Vĩnh Thực nói.

Trong lòng yrất là caohưng. Cônàng Liễu Nhược Sương này chẳng những làđệ nhất mỹ nữ của học viện, còn làđệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh. Nhưng bởi vìtính cách của nàng talạnh như băng, ởtrong học viên vài năm cũng chưa từng nói tới chuyện yêu đương. Thậm chí còn không thấy nàng tathích một ai.

Rất nhiều namsinh truy cầu nàng đều bị loại ởvòng gửi xe.Hoặc làcòn chưa bắt đầu đã thất bại. MàPhùng Vĩnh Thực tất nhien cũng làmột thành viên trong đó. Cho dùPhùng Vĩnh Thực tự nhận mình làkhá đẹp trai, không khiến người khác ghét, nhưng trong vài năm học ởđó, cũng chỉ cóthể nói được với Liễu Nhược Sương vài câu.

Về sauthanh danh mỹ nữ băng sương của Liễu Nhược Sương truyền ra,người truy cầu nàng càng ngày càng ít. Cuối cùng dứt khoát chorằng nàng làmột khối băng sơn không thể công phá. Phùng Vĩnh Thực cũng mấy lần theo đuổi không được, giađình lại anbài y đitới nước Mĩ duhọc. Về saukhông còn thấy mặt nhau thì tâm tưcũng phai nhạt dần.

Không nghĩ tới vài năm sauthì được găp lại Liễu Nhược Sương, còn trên cùng một máy baytới nước Mĩnữa. Đây quả thực làmột cơhội trời ban. Hơn nữa ycòn cảm thấy tính cách của Liễu Nhược Sương thay đổi, trở nên ítcự người ngàn dặm như ởhọc viện nữa. Nếu làlúc trước, thấy mình nàng tachắc chắn đã không hỏi hanmình như vậy.

Phùng Vĩnh Thực hỏi nhưng không thấy Liễu Nhược Sương không trả lời. Liễu Nhược Sương mới không tincái tayPhùng Vĩnh Thực này vĩđại như vậy. Tuytiếp xúc với ykhông nhiều lắm, nhưng dù saocũng học cùng lớp vài năm, vẫn cóchút minh bạch. Tính cách của ykhông ưu túnhư tướng mạo của y.

Phùng Vĩnh Thực thấy Liễu Nhược Sương chỉ cười không nói, cũng cảm thấy cóchút xấu hổ, liền vội vàng hỏi thêm:

-Cậu đi LosAngeles làm gìvậy?

-Mình tham giamột hội nghị yhọc.

Liễu Nhược Sương cười nhạt một tiếng, trả lời đơn giản.

- Cóphải làhội nghị yhọc quốc tế tổ chức ở LosAngeles vào tuần saukhông?

Phùng Vĩnh Thực kinh ngạc hỏi. Ycũng biết lần hội nghị này không phải aicũng cóthể tham gia. Liễu Nhược Sương sao cóthể có tưcách tham giađược?

-Đúng vậy.

Liễu Nhược Sương đạm mạc nói, nhưng đã khiến cảm giác về sự ưuviệt vì duhọc nước ngoài của Phùng Vĩnh Thực biến mất vôtung vôảnh.

Thành phố Dương Thành làmột thành phố bình thường của tỉnh Đông Hải. Nhưng đại học Dương Thành ởĐông Hải lại cóchút danh tiếng. Chẳng những chiêu sinh toàn quốc, màcòn làtrường đại học trọng điểm.

Hiện tại sân trường của đại học Dương Thành rất náo nhiệt. Tối thứ sauchính làlúc mànơi này náo nhiệt nhất.

Bởi vìđó làlúc ăncơm, còn làngày cuối tuần. Ngoại trừ một số sinh viên chăm học còn đang khổ công học tập, thì phần lớn sinh viên đều đi ăncơm. Hoặc làdùng mấy ngày nghỉ để đi rangoài chơi. Mànhững người vùi đầu vào học phần lớn làsinh viên năm thứ ba vànăm thứ tư. Sinh viên năm thứ hairất ítngười chăm chỉ như vậy.

Tuy nhiên ởlớp 08ngành kế toán năm thứ haivẫn còn cómột nữ sinh đang ngồi ởđó, nhìn cóvẻ như nàng đọc sách rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại rõràng không nhìn vào sách.

-Vân Tích, saocậu còn chưa đi ăncơm?

Bùi Tiệp gọi nữ sinh còn đang ngồi trong lớp kia. Haingười vẫn đang học năm thứ hai. Đồng thời làbạn cùng phòng. Nhưng Vân Tích làngười rất ítnói, lại thường xuyên ngơ ngác tại chỗ như đang suynghĩ cái gìđó.

Đôi khitrông thấy nàng học tập rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào trang sách. Một thời gian dài cũng không thấy lật sách qua.

- À,hiện tại mình chưa đói lắm.

Nữ sinh tên làVân Tích kiatrả lời.

-Vân Tích, cậu tốn nhiều tiền vào đây học như vậy màchỉ học cóvài chứng chỉ. Ngay cả bằng tốt nghiệp đều không muốn. Chẳng lẽ cậu thực sự chỉ muốn học cái đó thôi sao?

Bùi Tiệp rất làkỳ quái. Côbạn Vân Tích này trả tiền để học ởđây, nhưng lại không lấy bằng tốt nghiệp. Không biết nàng vìcái gì màlàm như vậy.

-Mình…

Cô gái tên làVân Tích cóvẻ như không biết trả lời như thế nào, chỉ nói được một chữ lại thôi.

Bùi Tiệp thở dài. Nhìn đáng người, làn da vàkhuôn mặt của côbạn này chính làmột mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng không biết vì saotrên mặt nàng lại cóvài vết sẹo. Cólẽ vìvậy mànàng mới tự ti. Mà ailàm như vậy thật quá nhẫn tâm, rõràng cóthể ra tayvới một côgái như thế.

-Nếu không để mình muacơm giúp cậu nhé.

Bùi Tiệp thấy Vân Tích cóvẻ lúng túng, chủ động chuyển chủ đề.

-Thôi, cảm ơncâu, Bùi Tiệp, cậu cứ đi ănđi.

Vân Tích đứng lên, chào từ biệt Bùi Tiệp rồi đi ralớp học.

Cô gái Vân Tích này đương nhiên chính làHàn VũTích đã dùng tên giả. Nàng vìkhông muốn bị những người kiaquấy rầy, nên đã thay tên đổi họ. Nếu như không phải vìchờ đợi Lâm Vân, nàng đã không códũng khí để tiếp tục sống. Không cótuổi thơ, không cóthân nhân, không có áinhớ tới. Lại bị phụ thân éptới hủy dung mạo, nàng thật sự không códũng khí sống sót.

Lúc trước nàng còn đang học đại học thì bị phuthân épgả, khiến phải bỏ dở việc học. Đang lúc nàng không còn thú vui gìtrên đời, thậm chí đã chết lặng, thì nàng đã yêu Lâm Vân, làLâm Vân chonàng một tia hyvọng sống sót.

Có lẽ nếu không cóLâm Vân, nàng khả năng vẫn mặc chongười nhà bài bố, thậm chí trở thành cái xác không hồn. Nhưng bởi vìyêu, làm chonàng cóthêm hyvọng, cóthêm niềm tinđể sống theo ýmình thích. Nếu như trên người nàng còn có gìtrân quý nhất, thì đều lànhững vật màLâm Vân đưa chonàng.

Nhưng banăm đằng đẵng chờ đợi. Lúc nàng bị hủy dung còn cóhơn năm, nhưng hơn hainăm vẫn làdài, Hàn VũTích thật không biết làm gìđể vượt qua. Thậm chí nàng đã nghĩ, nếu banăm sauLâm Vân nhìn thấy khuôn mặt của mình bị hủy, rồi đột nhiên cải biến tâm ý,thì nàng phải làm saobây giờ?

Không biết lúc nào nàng đã không thể quên được hắn. Cólẽ từ lúc mình đeo Tưởng Niệm màbắt đầu.

## 273. Chương 221 (1): Buổi Chiếu Phim

Hiện tại nếu như không cóLâm Vân, cólẽ ngoại trừ rời bỏ thế giới này, nàng không còn bất kỳ đường nào khác để đi. Từ khichào đời đến giờ, nàng chưa baogiờ được sống theo ýmình. Ngay cả việc học đại học, nàng chỉ cóhọc được hainăm, đã bị phụ thân cưỡng chế gọi trở về.

Cho dùLâm Vân không cần nàng, nàng cũng muốn trước khichết làm những chuyện màmình muốn làm. Làm việc ởPhần Giang được vài năm, cộng thêm tiền bán xe vàtiền mà dì chotừ trước, nàng cũng cógần batrăm nghìn nguyên trong người.

Hàn VũTích dùng số tiền này đi timmột giáo sưcủa trường đại học màmình đã học, nhờ ông tahỗ trợ giúp mình anbài đến học trường đại học Dương Thành không quá nổi tiếng, thành một sinh viên tự túc . Sau khitốt nghiệp chỉ cóchứng chỉ, chứ không cóbằng tốt nghiệp.

Nhưng với Hàn VũTích, như vậy làđủ rồi. Điều nàng muốn không phải làgiấy chứng chỉ, nàng chỉ muốn làm những việc mànàng thích màthôi. Cho dù hainăm sauLâm Vân không cần nàng, lúc nàng chết đicòn cóchút mãn nguyện vìđã hoàn thành một ước nguyện.

Bởi vìphải tự trả tiền, nên Hàn VũTích phải tốn hơn haitrăm nghìn nguyên. Hiện giờ trên người chỉ cómấy chục nghìn nguyên. Nhưng nàng nghĩ số tiền này đủ để chonàng sinh hoạt trong hainăm học. Nàng thầm nghĩ hainăm sau, Lâm Vân cóthể dẫn theo nàng đi. Nếu như hainăm sau, Lâm Vân không trở lại, nàng cũng không cần tiếp tục dùng tiền. Nên số tiền này không phải tiết kiệm.

Đã không cóLâm Vân, việc mình muốn hoàn thành đã hoàn thành. Nàng không còn lý dođể tiếp tục lưu lại trên thế giới nữa. Đã không cóLâm Vân, thế giới này đối với nàng mànói, không hề cómột thú vui.

Còn hơn chín tháng nữa làtới thời gian ước định của Lâm Vân. Mỗi ngày Hàn VũTích nghĩ tới cuộc ước định đó, trái timđều trở nên nóng bóng. Thậm chí nàng còn quên cả sự thật bị hủy khuôn mặt. Nàng chỉ muốn gặp lại Lâm Vân, hỏi xemmấy năm nayhắn trôi quanhư thế nào. Nàng còn muốn nói thẳng chohắn biết, mình không muốn rời xahắn. Lại nói chohắn biết, nàng sẽ không baogiờ vứt bỏ Tưởng Niệm.

-Vân Tích, tối nay ănxong thì chúng ta đi xemphim nhé.

Bùi Tiệp đi rađuổi theo Hàn VũTích, nói.

-Cậu điđi, mình không muốn đi.

Hàn VũTích không cóhứng thú gìđể xemphim.

-Bộ phim này haylắm. Nghe nói nội dung của nó làkể về quá trình dương danh thế giới của bộ đội đặc công Long Ảnh ởrừng rậm Amazon. Bộ phim vừa chân thực, lại vừa được xemnhững thước phim về rừng rậm Amazon tuyệt mỹ. Đây làlần thứ babộ phim này chiếu ởtrường chúng tarồi.

Tuy Bùi Tiệp ởcùng kýtúc xávới Hàn VũTích. Nhưng bởi vìHàn VũTích không thường xuyên tham giacác hoạt động với các nàng, nên Bùi Tiệp không rõràng lắm về thân phận của VũTích.

- Xinlỗi nhé Bùi Tiệp, mình thực sự không muốn đi, màmuốn về sớm để đọc vài quyển sách.

Hàn VũTích cóchút xinlỗi nhìn Bùi Tiệp. Đối với nàng mànói, hiện tại những vật khác đều không quan trọng. Nàng chỉ muốn làm những việc màmình thích, sauđó chậm rãi chờ chồng của mình trở về.

-Nếu vậy thì thôi. Để mình tìm Vương Viện cùng đixem. Mình xembộ phim này hailần rồi, nhưng đều không thấy chán. Mình rất thích huấn luyện viên Lâm Vân của Long Ảnh kia. Nếu mình cómột người chồng như vậy, cho dùgiảm thọ vài năm cũng không sao.

Bùi Tiệp nói xong, còn biểu lộ vẻ háo sắc.

Xoạch, Hàn VũTích rơi quyển sách trong tayxuống đất.

-Bùi Tiệp, cậu vừa nói gì? Cậu nói huấn luyện viên kiatên gì…

Hàn VũTích đột nhiên cảm giác thanh âmcủa mình cóchút runrẩy. Nàng giống như nghe được tên Lâm Vân, cái tên màmấy năm qua, nàng vôsố lần nghĩ tới.

Lần nào nhớ tới nàng cũng không cảm thấy phiền chán. Lần nào nhớ tới nàng cũng cảm thấy ấm áp. Thậm chí lúc đó, Tưởng Niệm còn giống như hiểu được suynghĩ của nàng vậy, đều phát ramột cảm giác ấm áp, khiến trong lòng nàng càng thêm ônnhu.

-Tên làLâm Vân, cậu làm saovậy Vân Tích?

Bùi Tiệp cóchút kỳ quái nhìn Vân Tích để rơi sách xuống đất. Không biết vì sao côbạn mình lại phản ứng lớn như vậy.

-Lâm Vân…

“Anh cókhỏe không?”

Hàn VũTích đã quên trả lời Bùi Tiệp, trong miệng thì thào tên của Lâm Vân, màtrước mắt nàng đã trở nên mơhồ. Nàng giống như nhìn thấy hình ảnh của Lâm Vân càng ngày càng rõràng, lại như cóchút xaxăm.

“Anh đang ởđâu? Emrất nhớ anh….”

-Vân Tích, cậu saovậy?

Bùi Tiệp tranh thủ thời gian nhặt lấy quyển sách, rồi đong đưa cánh taycủa Hàn VũTích.

Lúc này Hàn VũTích mới thanh tỉnh, lau launước mắt, vội vàng nói:

- À,mình không sao, cảm ơncậu Bùi Tiệp. Màbộ phim kia khinào thì chiếu? Mình cũng muốn đixem.

-Tám giờ tối, ởhội trường lớn. Vân Tích, không phải cậu nói không muốn đi xemsao?

Bùi Tiệp thấy Vân Tích bỗng dưng thay đổi chủ ýnên thắc mắc hỏi.

- À,mình nghĩ lại thì thấy buổi tối cũng không cóviệc gìlàm. Màcậu lại nói người huấn luyện viên kiatốt như vậy, nên mình cũng muốn đi xemthế nào.

Hàn VũTích không biết nói dối, nên nói xong vài câu, mặt đã đỏ bừng.

Tuy Bùi Tiệp hoài nghi biểu hiện vừa rồi của Hàn VũTích, nhưng chỉ nghĩ làVân Tích cũng giống như mình. Thiếu nữ nào màchả cólúc hoài xuân? Sùng bài một người namnhân cóbản lĩnh cũng làchuyện bình thường. Nhìn nàng suốt ngày ubuồn như vậy, nói không chừng mình cóthể thay đổi được nàng.

Nghĩ tới đây, Bùi Tiệp vừa cười vừa nói:

-Vân Tích, đừng nói làcậu cũng đang suynghĩ như mình nhé. Chẳng lẽ cậu cũng muốn gả chohắn sao? Hìhì, nhưng không dễ dàng đâu. Một anhchàng vừa đẹp trai vừa bản lĩnh như vậy, mấy nàng vịt xấu xínhư chúng ta sao cóthể với tới. Tuynhiên, mình nghĩ cậu trước kiachắc làrất xinh đẹp.

Bùi Tiệp nói tới đây bỗng thấy khuôn mặt của Hàn VũTích lại trở nên ảm đạm, vội vàng dừng lại, chuyển chủ đề:

-Nói không chừng vị huấn luyện viên Lâm kia cómột ngày nào đó đitới trường học này rồi coitrọng mình cũng không chừng. Màchúng ta đithôi, đỡ muộn.

-Nếu như anhấy thực sự làLâm Vân, thì mình rất muốn gả cho anhấy…

Hàn VũTích đột nhiên nói ranhững lời này, khiến Bùi Tiệp rất giật mình. Không ngờ Vân Tích lại cóthể nói rađược những lời như vậy.

Tuy nhiên nhìn biểu lộ đầy hướng tới của Vân Tích, Bùi Tiệp tự nhủ, chẳng lẽ mình chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, mà côbạn Vân Tích này đã yêu một người chưa từng gặp mặt rồi sao?

Nghĩ tới đây, Bùi Tiệp vội vàng kéo Hàn VũTích rồi nói:

- Đithôi, phim này nhiều người xemlắm. Cậu tranh thủ thời gian đi ăncơm đi, để mình đi muavé. Ănnhanh lên đấy, nếu không làkhông cóchỗ ngồi màngồi đâu.

Hiệu suất làm việc của Bùi Tiệp rất cao, Hàn VũTích vừa mới cơm nước xong, cô tađã muaxong vérồi cùng Vương Viện đitới. Vương Viện nghe nói hôm nayVân Tích rõràng đồng ý đi xemphim, trong lòng cũng rất làkỳ quái. Vương Viện cũng đã xembộ phim ‘Amazon do tađịnh đoạt’ mấy lần, nhưng lần này vẫn không nhịn được muốn xemthêm. Vương Viện đang đi mua véthì gặp phải Bùi Tiệp. Haingười muaxong vé, liền đitới gọi Hàn VũTích.

Đây làlần đầu tiên Hàn VũTích nghe tới Long Ảnh. Màchuyện về Long Ảnh, Bùi Tiệp vàVương Viện biết rất làrõ. Thậm chí tên của từng đội viên, haingười cũng nhớ kỹ. Vìvậy khiHàn VũTích hói thăm, haingười đương nhiên làbiết gìnói đấy.

Nguyên lainhân vật Lâm Vân trong bộ phim là dodiễn viên nổi tiếng diễn, chứ không phải làLâm Vân thật của Long Ảnh. Haingười Bùi Tiệp vàVương Viện cũng không biết mặt mũi của huấn luyện viên Lâm Vân thật như thế nào. Thậm chí chiều cao, ngoại hình, cũng chỉ biết diễn viên, màkhông biết người thực tế.

## 274. Chương 221 (2): Buổi Chiếu Phim

Bối cảnh của bộ phim rất khổng lồ. Hoàn toàn quay trong rừng rậm Amazon. Bộ phim quay cảnh bộ đội đặc công Long Ảnh bị các đội đặc công tinh ảnh của các nước khác phục kích, còn hysinh mấy đội viên.

Mà khiđội viên của Long Ảnh phản kích lại, cũng gây rathương vong khá lớn chovài quốc giakhác. Nhưng kỳ quái chính làđội đặc công bên pheLong Ảnh không xuất hiện. Vìkhông phát hiện ratung tích của kẻ địch, nên đội viên của Long Ảnh vừa đánh vừa rút lui. Tình tiết kịch tính khiến tất cả sinh viên ởđây xemđều timđập thình thịch.

Cảnh tiếp theo làLâm Vân mang theo quần áotả tơi, tóc tairối bùvừa lúc đi ra.Hàn VũTích nhìn đến đây liền biết người huấn luyện viên của Long Ảnh chính làLâm Vân. Tuybề ngoài của diễn viên rõràng lại cóvài phần giống với Lâm Vân, nhưng trên người của ylại không cókhí chất như Lâm Vân. Cólẽ khí chất này chỉ cóHàn VũTích là cóthể cảm nhận rađược.

Không ngờ Lâm Vân ởbên ngoài lại chịu khổ như vậy. Còn chưa tới cảnh Lâm Vân gặp gỡ các đội viên của Long Ảnh, nước mắt của Hàn VũTích đã không kìm được màrơi xuống. Hắn khẳng định ởbên ngoài rất khổ, không biết lúc ấy hắn cóđói bụng haykhông?

Hàn VũTích không biết Lâm Vân vì sao đitới rừng rậm Amazon, cũng không biết Lâm Vân làhuấn luyện viên của Long Ảnh. Trong mắt của nàng chỉ cócảnh Lâm Vân chịu khổ, khiến nàng hận không thể lập tức baytới bên cạnh hắn rồi mang hắn trở về.

-Vân Tích, saocậu lại khóc? Vìthương cho haiđội viên đã chết đi kiasao?

Bùi Tiệp thấy mới đến đoạn này Hàn VũTích đã khóc rồi, liền thắc mắc hỏi. Dù saobộ phim này cóphải phim tình cảm sướt mướt đâu, mà làmột bộ phim hành động đấy chứ.

-Mình cảm thấy Lâm Vân thật đáng thương. Chắc anhấy đã lâu không được ăngì….

Hàn VũTích vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên Lâm Vân trên màn hình.

Bùi Tiệp hết chỗ nói rồi. Vìchuyện này màVân Tích cũng khóc. Chẳng lẽ nàng không biết, diễn viên lúc đóng phim xong đi rangoài vẫn như bình thường sao? Vân Tích thật là đasầu đacảm. Nếu khóc cũng nên khóc cho haiđội viên đã hysinh kiamới đúng.

Tuy nhiên Bùi Tiệp vẫn anủi nói:

-Vân Tích, không cóchuyện gìđâu, một lúc sau làtốt rồi. Kỳ thực huấn luyện viên của Long Ảnh phithường lợi hại. Tínữa cậu xemsẽ biết. Tài bắn súng của hắn, khinh công và võthật của hắn đều khiến người xemngất ngây. Diễn viên chính này đóng cũng tốt. Thật không biết Lâm Vân ngoài đời cóphong cách như diễn viên trong này không.

Lúc này Hàn VũTích mới chợt nghĩ rađây làphim. Nhưng nghe Bùi Tiệp nói vậy liền phản bác:

-Bùi Tiệp, diễn viên này sao cóthể sovới Lâm Vân, quả thực làkém xa. Anhấy còn tốt hơn diễn viên này không biết baonhiêu lần….

Hàn VũTích nói tới đây liền nhớ lại những chuyện của Lâm Vân. Lâm Vân lại làhuấn luyện viên của Long Ảnh. Không biết mình cónên đitìm anhấy haykhông? Nhưng nếu như vìtìm anhấy màlỡ hẹn, thì anhấy cóthể chorằng mình quên anhấy?

-Không thể nào, Vân Tích, chẳng lẽ cậu vừa nghe mình kể đã yêu anhchàng Lâm Vân kiarồi?

Bùi Tiệp thấy Hàn VũTích rõràng biện minh choLâm Vân, trong mắt còn đầy vẻ simê, liền không nhịn được hỏi.

-Đúng vậy, mình yêu anhấy…

Hàn VũTích còn đang chìm đắm trong hồi tưởng với Lâm Vân, nên thuận miệng trả lời Bùi Tiệp.

-Vân Tích, đây chỉ làphim màthôi. Mặc dù làkể lại đúng sự thật, nhưng cũng không nên tintưởng quá. Dù saochúng ta vàbọn họ là haiđường thẳng song song, làm sao cógiao nhau được. Cậu đừng suynghĩ nhiều làm gì.

Bùi Tiệp thấy Hàn VũTích vẫn singốc, vội vàng khuyên nhủ.

Hàn VũTích lúc này mới hồi phục tinh thần, nhìn Bùi Tiệp cười nói:

-Cảm ơncậu ,Bùi Tiệp, mình không saorồi. Màcảm ơnluôn vìcậu đã dẫn mình đi xembộ phim này.

Hàn VũTích thật lòng cảm ơnBùi Tiệp. Nếu không phải làBùi Tiệp dẫn nàng tới nơi này, nàng còn không biết Lâm Vân hiện đang ởđâu? Cuộc sống của hắn như thế nào, cógặp nguy hiểm gìkhông? Nhưng nhờ bộ phim này, mànàng mới biết Lâm Vân vẫn bình an.

Nếu như mấy tháng sau, Lâm Vân thật không tới, nàng cũng không có gìphải hối tiếc. Ítnhất nàng đã biết Lâm Vân đã cóngười chiếu cố.

….

Ýđịnh banđầu làtung đồng thời baloại sản phẩm điện tử rathị trường. Nhưng Mông Văn lại phát hiện, từ lúc Dưỡng sinh hoàn được tiêu thụ, nàng đã không còn biện pháp để đưa các sản phảm điện tử rathị trường nữa.

Một hộp Dưỡng Nhan Hoàn chỉ cóbảy viên, giá cả xuất xưởng đã làbảy nghìn. Một hộp Dưỡng sinh hoàn cómười viên, giá cả bán rathị trường làmười hainghìn, nhưng vẫn còn cung không đủ cầu.

Lúc đầu bán rachỉ mỗi Dưỡng Nhan Hoàn, Mông Văn còn chưa để ý.Nàng chorằng cóthể đồng thời sản xuất những sản phẩm điện tử kia, nhưng hiện tại xem ra làngười sinói mộng.

Mông Văn quyết định thật nhanh, để cho LýThanh trở về quản lýphần dược phẩm. Chỉ để cho haivợ chồng LamCực phụ trách khâu sản xuất kiêm quản lýphần điện tử.

Nàng cùng Diệp Điềm, LýThanh vàMông Chân thì tập trung lực lượng để quản lýtốt việc sản xuất hailoại dược phẩm kia. Thậm chí còn hailoại dược phẩm mới cũng đành phải tạm thời để đó.

Từ Dưỡng Nhan Hoàn tới Dưỡng sinh hoàn đã làm chấn kinh cả thế giới. Hơn nữa Yên kinh còn cómột Dưỡng Tâm Hoàn, khiến cơhồ 70%các ông ty ydược đều đitới Yên Kinh để hyvọng hợp tác.

Bởi vìsản phẩm rất được ưachuộng, cung còn không đủ cầu, đương nhiên không loviệc bán được haykhông. Vìvậy công tydược nghiệp thuộc tập đoàn Vân Môn căn bản không cóhứng thú gìvới việc hợp tác với các công tykhác.

Cho nên nói trong số các công tycủa thế giới, cũng chỉ cótập đoàn Vân Môn làđộc quyền sản phẩm của mình vàkhông hề lolắng tới việc tiêu thụ.

Nhưng cho dùnhư vậy, vẫn có vôsố các cánhân, công ty,của hàng tới để muasắm dược phẩm của tập đoàn Vân Môn. Mỗi ngày đều làxếp hàng muasắm. Bọn họ muanhiều như vậy làđể mang ranước ngoài bán kiếm lấy lời. Thậm chí còn tăng mấy lần giá trị của sản phẩm.

Cho nên nếu muốn muasắm nhiều dược phẩm của tập đoàn Vân Môn thì phải tự mình tới tận Yên Kinh mới cóthể muasắm. Diệp Điềm thậm chí còn xây dựng một nhà khách sạn ởgần trụ sở tập đoàn để chuyên môn cung cấp chocác hộ khách tới muathuốc ởtrọ.

Tuy khách sạn này mới thành lập, còn chưa códanh tiếng, nhưng chứng tỏ tập đoàn Vân Môn đã bắt đầu hướng bàn taytới các lĩnh vực buôn bán khác.

Có thể nói, cósản phẩm nào không cần phải quảng cáo vẫn bán đắt như tôm tươi thì chính làDưỡng Nhan Hoàn vàDưỡng sinh hoàn của công tydược nghiệp Vân Môn. Cólẽ chỉ cónội y'Vân Tằm Miên' của Phụng Tân mới cóthể sosánh. Nhưng hiện tại nghe nói sản lượng nội y'Vân Tằm Miên' của Phụng Tân càng ngày càng thấp. Thậm chí cóngày chỉ bán rahơn một trăm bộ.

Mà một trăm bộ này dù cóbán caotới đâu đinữa thì chỉ cũng cógần ấy. MàDưỡng Nhan Hoàn vàDưỡng sinh hoàn của công tydược nghiệp Vân Môn lại khác. Chẳng những số lượng nhiều, hơn nữa sản lượng còn đang tiêp tục tăng lên.

## 275. Chương 222: Cây To Đón Gió

Tuy nhiên, các cụ cócâu cây tođón gió. Nếu như một cái xưởng sản xuất 'Vân Tằm Miên' nhonhỏ đều bị người tađể ýtới. Như vậy những người ngấp nghé vơvét tài sản của một tập đoàn khổng lồ như tập đoàn Vân Môn thì lại càng nhiều.

Biết người đứng saulưng của tập đoàn Vân Môn làLâm Vân, trên cơbản cũng chỉ làghen ghét màthôi, chứ không dám tới nháo sự vàcướp bóc. Dù saotập đoàn Vân Môn còn cóLâm gia ởphía sau chechở. Tuychủ tịch Lâm Vân của tập đoàn này đã vắng mặt một thời gian dài, nhưng aibiết khinào hắn cóthể trở lại? Huống hồ, cũng córất nhiều người biết Lâm Vân chính huấn luyện viên của Long Ảnh.

Những người không biết chitiết của tập đoàn Vân Môn, thì cả ganhơn. Đã cóvài vụ đột nhập tập đoàn Vân Môn để ăncắp tưliệu kỹ thuật.

Những người này còn đỡ, nếu bắt được thì lập tức tống vào tù, để chonửa đời saucủa y ăncơm ởtrong đó. Nhưng lại cómột số người không phải làngười trong nước. Bọn họ lànhững người docác quốc giakhác cử tới, Thậm chí còn thuê cả các tổ chức trôm cắp hoặc làlính đánh thuê.

Loại người này đều cónhững kỹ thuật chuyên nghiệp, hoặc là caothủ trộm cắp. Thậm chí làdân liều mạng. Khiến chotập đoàn Vân Môn rất làkhó lòng phòng bị. Dù saođây cũng chỉ làmột công ty màthôi, chứ cóphải làmột tổ chức cơmật gìđó của quốc giađâu.

Mà tập đoàn Vân Môn cũng chỉ cóthể thuê được các nhân viên bảo anbình thường. Một số biện pháp phòng ngự làMông Văn về sauthêm vào.

Những người đột nhập vào tập đoàn Vân Môn để ăncắp tài liệu, ngoài trừ một số kẻ cắp trong nước, còn cócác nhân viên của tổ chức bímật quốc tế, cũng cóvài người bị bắt. Đương nhiên bắt được ai làtống hết vào tù.

Nhưng cho dùnhư vậy, tưliệu kỹ thật của Dưỡng Nhan Hoàn vẫn bị trộm đi. Thậm chí còn bị chết haingười bảo vệ. Xảy rachuyện như vậy khiến choLâm giarất tức giận. Thậm chí còn kinh động tới cục antoàn quốc gianữa.

Tập đoàn Vân Môn chẳng những làcông ty tưdoanh còn làsự kiêu ngạo của quốc gia. Vìquốc giađóng góp rất nhiều thuế vụ, còn tăng danh dự của quốc giatrong mắt bạn bèquốc tế. Huống chiđây còn làcông tycủa Lâm Vân. Xảy rachuyện như vậy, lập tức bị quốc gia coi làvụ ántrọng điểm. Cả bYên Kinh cũng đã bắt đầu giới nghiêm.

-Chị Văn, làm saobây giờ?

Tất cả nhân vật chủ chốt của tập đoàn Vân Môn đều đã ởđây. Người vừa lên tiếng làDiệp Điềm. Nàng thật không ngờ đã phòng hộ sâm nghiêm như vậy, mà tưliệu vẫn bị trộm đi, còn chết haingười bảo vệ.

-Chị Văn, để việc bảo vệ bên này chotôi. Tôi không tinnhững tên hỗn đản kia cóthể thoát khỏi sự canh phòng của tôi. Bọn chúng thật không biết xấu hổ.

Lam Cực rất tức giận với việc công tybị đánh cắp tưliệu sản xuất.

Trong mắt LamCực, huấn luyện viên Lâm chính làthần. Không nghĩ tới huấn luyện viên không ởđây, những bọn chuột nhắt này lại dám làm càn như vậy. Chẳng những công nhiên tới công tytrộm đồ, còn dám giết người.

-Tôi cũng không nghĩ tới lại xảy rachuyện như vậy. Tôi chỉ nghĩ rằng đợi khichúng taxây xong trụ sở mới thì tốt rồi. Thật không ngờ…Ài, tôi thật cólỗi với chủ tịch. Chỉ vì lơ là màđể chotài liệu quan trọng của công tybị mất.

Mông Văn buồn bực nói.

-Chị Văn, emcảm thấy anh Lamnói rất đúng. Chúng tacòn cónhiều sản phẩm, chỉ mất một sản phẩm cũng không phải làvấn đề quá lớn. Việc quan trọng trước mắt chính làđề phòng không để chochuyện này tái diễn. Chonên cho anh Lamphụ trách antoàn của công ty làđiều không thể tốt hơn.

Diệp Điềm nói.

Mông Văn nghe vậy cũng biết Diệp Điềm nói cólý. Còn vài loại sản phẩm điện tử còn chưa sản xuất. Nên người khác chưa biết. Nhưng nếu đưa các loại sản phẩm điện tử này rathị trường, thì kẻ không sợ chết càng nhiều. Đối mặt với lợi nhuận tuyệt đối, muốn không bị người khác dòm ngó làkhông thể nào. Lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn đã vượt quá phạm vi cóthể thừa nhận của nhiều người. Với lợi nhuận lớn như vậy, nhất định sẽ cókhông ítngười bíquá hóa liều. Màtới tận bây giờ mình mới nhận thức ratính nghiêm trọng của sự việc.

-Chị Văn, emnghĩ anhtrai emsẽ không trách chị đâu. Chonên chị không cần phải dày vòbản thân như thế. Emcũng thấy anh Lamnói rất đúng. Nên để cho anh Lamphụ trách antoàn của công ty. Dù saotrụ sở mới của chúng tavẫn còn haitháng nữa mới hoàn thành.

Lâm Hinh sau khitốt nghiệp liền đithẳng tới công tycủa anhtrai làm việc. Nàng thấy chị Văn vẫn còn tự trách bản thân, liền chủ động anủi.

-Kỳ thực, từ lúc bắt được mấy kẻ trộm kia, chị nên tăng cường cảnh giác mới đúng. Là dochị quá sơsảy nên mới xảy rachuyện này. Nếu chủ tịch trở về, chị sẽ trình bày rõràng sailầm của chị chochủ tịch. Còn kẻ trộm tưliệu của Dưỡng Nhan Hoàn vàgiết haingười bảo vệ làmột người Châu Âu,

- Tuycamera đã quay được rất rõràng, nhưng haitên này đều là chemặt, chỉ thấy được thân hình tolớn của bọn chúng. Trong đó cómột người dùng tiếng Anhnói một câu nghe không rõràng lắm. Nhưng chắc chắn không phải làngười Mĩ. Chị quyết định, ngoại trừ nhờ cảnh sát trợ giúp chúng ta ra,đồng thời chúng tacũng đích thân truy tìm haingười kia là ai. Tuychuyện này làmất bòmới lolàm chuồng, nhưng chúng tavẫn phải tiếp tục điều tra.

-Hiện tại để LamCực phụ trách việc bảo ancủa công ty.Còn vài tưliệu về sản phẩm mới, chúng takhông thể để cùng vào một két sắt được.

Mông Văn tự hỏi một lúc rồi ngẩng đầu tỉnh táo nói.

Theo ýkiến của mọi người, Mông Văn liền để cho LamCực tạm thời dừng công tác bên nhà máy điện tác, màtới chuyên môn phụ trách việc bảo vệ công ty.Sản phẩm điện từ chưa đưa rathị trường, nên còn cóthời gian để sắp xếp và lolắng. Nếu như về saulại xảy rachuyện như vậy, Mông Văn thực sữ không cómặt mũi nào để nhìn Lâm Vân.

Bởi vìtập đoàn Vân Môn của Yên Kinh bị trộm tài liệu, còn xảy ra ánmạng, nên cả Yên Kinh bắt đầu giới nghiêm. Các cửa ravào chính của sân bayđều được kiểm tranghiêm ngặt. Cũng mayđêm đó, camera quay được thân hình caolớn của haitên trộm người nước ngoài kia, nên việc kiểm trathuận tiện hơn rất nhiều.

Cho dùnhư thế, mất nửa tháng kiểm tracũng không tra rađược cái gì. Mà ởthời đại ngày nay, vôluận làchuyện quan trọng như thế nào, chỉ cần trải quamột thời gian thì sẽ bắt đầu giảm nhiệt lại.

Quả nhiên nửa tháng sau, ngoại trừ ởsân bayvẫn kiểm tranghiêm khắc ra,các địa phương khác bắt đầu gỡ bỏ giới nghiêm.

Mông Văn càng ngày càng tiều tụy vìtự trách bản thân. Lâm Vân giao đồ đạc chonàng là vìhắn tinnhiệm mình. Nhưng mình lại làm mất thứ đó. Tăng thêm việc của công tykhông ngừng ùn ùnkéo tới, khiến thần kinh của Mông Văn lúc nào cũng căng thẳng.

Lam Cực đã mấy lần thông báo, từ khi tưliệu của Dưỡng Nhan Hoàn bị trộm đi, thì mọi việc trở nên bình tĩnh lại. LamCực sợ Mông Văn tiếp tục lolắng, nên liền yêu cầu đồng đội ChuTuần vàTrinh Quân cũng tham giavào đội bảo vệ tập đoàn Vân Môn.

Chu Tuần vàTrịnh Quân nghe nói công tycủa huấn luyện viên Lâm bị mất đồ đạc quan trọng, đều nổi trận lôi đình. Liền hướng Thái Giang xinrời khỏi Long Ảnh, để giúp huấn luyện viên Lâm làm việc.

Thái Giang cũng rất làtức giận. Rõràng cóngười dám lấy cắp đồ đạc của công tyhuấn luyện viên. Nên ykhông hề dodự đưa đề nghị này của haingười lên cấp trên. Chỉ mất có bangày, cấp trên đã thông quayêu cầu của ChuTuần vàTrịnh Quân.

Sau đó haingười ChuTuần vàTrịnh Quân lập tức tới Yên Kinh tụ họp với LamCực. Hiện tại đội Long Ảnh chỉ còn 30người đội viên. Vìvậy phải chọn lựa thêm người bổ sung vào đó. huấn luyện viên Lâm không tại, việc tuyển chọn hoàn toàn là doThái Giang tới phụ trách.

Việc tưliệu của Dưỡng Nhan Hoàn bị trộm đi, người phẫn nộ nhất chính là LamCực. Lúc trước cũng bắt được vài người, nhưng làm như thế chỉ trị được phần ngọn chứ không trị được phần gốc.

Lam Cực tintưởng, những chuyện như vậy về sauchắc chắn vẫn còn tiếp diễn. Chonên khi ChuSiêu vàTrịnh Quân vừa tới, bangười liền lập tức thương lượng biện pháp. Quyết định nếu cókẻ trộm lại tới thì không cần phải bắt vào tù màgiả vờ đánh đấm rồi phái người theo dõi tìm tận hang ổcủa bọn chúng. Một tháng sau, các vụ ăntrộm vẫn còn nhưng rõràng càng ngày càng giảm. Bởi vìtập đoàn Vân Môn không lựa chọn nhờ cảnh sát điều tranữa, màtự mình điều tra vàgiải quyết.

Không còn cótrộm vặt bị đưa tới cục cảnh sát nữa. Thậm chí giống như sau khiphát sinh sự kiện kia, thì tình hình trở nên rất làhài hòa.

Phía trước ăncắp chỉ còn lại những kẻ không biết nội tình trong đó hoặc lànhững kẻ bị lợi nhuận khổng lồ làm chochoáng váng đầu óc.

Đang lúc bọn họ đều chorằng tập đoàn Vân Môn chỉ muốn anphận xử lý, thì lại xảy ramột việc lạ.

## 276. Chương 223: Hải Tặc

Bình Châu, công tydược nghiệp Đàm thị, tất cả những người phụ trách đều chết bất đắc kỳ tử. Cảnh sát cũng không trađược nguyên nhân vìsao. Theo như lời của caothủ nội giathì bọn họ đều bị cắt đứt tâm mạch. Mà cóthể cắt đứt tâm mạch, cũng không phải làngười luyện võnào cũng làm được. Chỉ cónhững cổ võthế gia hay làngười luyện quacông phunội giathì mới cóthể làm được như vậy. Sauđó thì có tintức chủ tịch tập đoàn ydược Thâm Cảng, một trong bacông tydược lớn nhất Hông Kong và haiđứa concủa ycũng chết vìđứt tâm mạch. Công tydược lớn nhất ởvùng duyên hải Nhật Bản, trong vòng một đêm cả nhà xưởng đều bị thiêu hủy. Tất cả người phụ trách đều bị chết cháy trong đó, không một aitrốn thoát.

Những chuyện này liên tục xảy ratrong một tháng ngắn ngủi. Hơn nữa đều làcác công tysản xuất ydược. Lúc này người trong nghề mới minh bạch, cái chết của các công ty kiachắc hẳn cóliên quan tới tập đoàn Vân Môn.

Nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, không cóbằng chứng nào chứng tỏ làtập đoàn Vân Môn làm, chonên các vụ ánnày đều bị bộ công anliệt vào vụ ántrọng điểm. Nhưng lại không có quyđịnh ngày phá án vàbắt giam.

Hung thủ các vụ ánnày đều không để lại một chút dấu vết gì ởhiện trường. Thật giống như những kẻ sát thủ chuyên nghiệp, phóng hỏa giết người lâu năm vậy.

Tuy không rõ là ailàm, vụ áncũng đang khẩn trương điều tra, thậm chí còn điều tranghiêm ngặt hơn lần tập đoàn Vân Môn mất trộm. Nhưng một tháng trôi qua, vẫn không tra rađược manh mối gì. Sauđó thì cũng giống như các vụ ánlớn khác, dần dần bị phai nhạt xuống

Thật giống như đã hẹn trước vậy, các vụ án ăntrộm ởtập đoàn Vân Môn cũng theo đó màkhông còn.

Mà trụ sở mới của tập đoàn Vân Môn sau hainăm xây dựng, đã hoàn thành trên khuvực phồn hoanhất của thành phố Yên Kinh vàđược đặt tên làtòa nhà Vân Môn.

Trong trụ sở mới này của tập đoàn Vân Môn, đã được lắp đặt những thiết bị bảo vệ tối tân nhất trên thê giới. Cóthể nói rằng ngay cả một conruồi nếu không được sự chophép, cũng không thể chui vào nơi này được.

….

Lâm Vân ởtrên hòn đảo kiađã được batháng, nhưng không chỉ nói thuyền, cho dù làmáy baycũng không thấy một cái đi quanơi này. Hiện tại Lâm Vân nóng lòng như lửa đốt. Dựa theo tính toán của hắn, thời gian gặp mặt VũTích tối đacũng chỉ còn có babốn tháng màthôi. Hơn nữa phải đến đúng ngày đó, nếu không hắn không biết sẽ xảy rachuyện gì.

Mỗi ngày Lâm Vân đều đứng trên núi quan sát bốn phương tám hướng xem cóthuyền tới nơi này haykhông. Nếu như phát hiện rađội thuyền màgọi không tới, Lâm Vân sẽ lập tức vứt bỏ hòn đảo mànhảy xuống biển bơi đuổi theo conthuyền. Bởi mỗi ngày ởlại trên này lại làmột ngày bị dày vò.

Nếu không phải sợ lạc trong đại dương mênh mông, làm trễ nãi thời gian gặp mắt VũTích, thì hắn đã sớm nhảy xuống biển rồi bơi đirồi. Đang lúc Lâm Vân cực ỳ lolắng không biết nên làm thế nào thì hắn nhìn thấy có hai conthuyền đang đitới.

Trong lòng Lâm Vân rất làkích động. Không ngờ vừa tới làtới hai conthuyền. Hắn liền vội vàng chạy tới chỗ bờ đảo để gọi.

Tuy nhiên Lâm Vân lại cảm thấy không đúng. Haichiếc thuyền, cómột thuyền lại chỉ có haingười, màtất cả người còn lại thì ởtrên conthuyền kia. Hơn nữa cónhiều người trên thuyền rõràng bị mười người dùng súng đedọa. Không nghĩ tới mình gặp phải làhải tặc.

Nhưng thuyền hải tặc cũng làthuyền, có làđược rồi.

Người trên thuyền cũng nhìn thấy Lâm Vân. Trong đó cómột tên hải tặc giơ súng lên nhắm ngay Lâm Vân, nhưng yđã bị tên bên cạnh ngăn lại. Tên bên cạnh cóbộ râu quai nón, mắt tamgiác, thoạt nhìn rất làdữ dằn.

Lâm Vân thấy tên hải tặc kialại muốn bắn chết mình, trong lòng thầm mắng. Tuynhiên không biết tại saotên bên cạnh ngăn lại là có ýgì. Chẳng lẽ ytính toán lên đảo rồi xử lýmình sausao? Theo lýthuyết, những hải tặc nếu gây án, nhất định sẽ quay trở lại hang ổcủa bọn chúng, màkhông đilòng vòng. Quả nhiên cái tên vừa ngăn cản kia, lại giơ sung của ylên. Lâm Vân từ xanhưng nhìn rất rõ, làmột khẩu súng ngắm. Trong nội tâm thầm mắng người này ácđộc. Ysợ người lúc nãy một phát không bắn trúng mình, khiến mình chạy trốn.

Vốn định nhảy xuống biển rồi bơi quađó, nhưng Lâm Vân nghĩ lại vẫn làxoay người chạy về đảo nhỏ.

Tên hải tặc đang giơ súng lên chuẩn bị bắn thì thấy Lâm Vân rõràng chạy đi, buông súng xuống, trong lòng đầy nghi vấn. Cách xanhư vậy người kiakhông cókhả năng nhìn thấy khẩu súng trong taymình a?Nhiều nhất chỉ cóthể nhìn thấy cái bóng người mơhồ màthôi. Tuynhiên, dựa theo quycủ của hải tặc, nếu cókẻ nào phát hiện rahang ổcủa bọn chúng thì phải giết người diệt khẩu. Chonên tên hải tắc râu quai nón thấy Lâm Vân rõràng chạy vào hòn đảo, ngay lập tức ralệnh ngừng thuyền. Rồi năm tên hải tặc điều khiển một conthuyền nhỏ đivề hướng hòn đảo. Những người còn lại thì chờ đợi đồng bọn giết Lâm Vân xong rồi lập tức trở về hang ổ. Lâm Vân vừa chạy vừa nghĩ, đã cóthuyền nhỏ tới thì càng tốt, đỡ mất công mình bơi trong biển.

Tốc độ của thuyền hải tặc rất nhanh. Lâm Vân liếc thấy conthuyền bị bắt kia cóvẻ như làmột conthuyền chở khách, tốc độ khẳng định làkém hơn nhiều. Vậy thì tíchiếm lấy conthuyền hải tặc để đivậy. Thuyền concủa bọn hải tặc trong chớp mắt đã đitới hòn đảo. Năm tên hải tặc thì lưu lại một tên trông thuyền, bốn tên còn lại thì đivề hướng Lâm Vân vừa chạy. Hòn đảo này chỉ cógần ấy, lại không cócây cối caolớn gì, muốn tìm người rất làđơn giản.

Mà Lâm Vân cũng không có ýchạy trốn. Chonên bốn tên kiavừa chạy vào hòn đảo thì đã thấy Lâm Vân chờ ởđó, trong tay rõràng còn cầm một khẩu súng. Bốn tên này cả kinh, còn chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Vân nổ súng. Lâm Vân chẳng muốn nói nhảm với bọn chúng, thấy làgiết.

Giết chết bốn tên hải tặc, vứt súng của bọn chúng vào trong Tinh Giới, cũng chẳng muốn lục lọi đồ đạc trong người bọn chúng, trực tiếp đivề hướng thuyền conkia.

Sau khitiếng súng vang lên, tên hải tặc đang chờ kiacòn đang suynghĩ, sao màkết thúc nhanh như vậy? Nhưng trong nháy mắt, ylại cảm thấy tiếng súng cóchút không đúng, không giống với tiếng súng của bên mình. Chính đang kinh nghi, thì thấy một cái bóng người từ phía xa xa,rồi đảo mắt đã đitới trước mình. Tên này còn chưa kịp phản ứng, súng trong tayđã bị người đối diện chụp lấy, rồi khẩu súng quay lại đặt vào đầu y.

- Anh là ai?

Là tiếng Anhthuần.

-Đừng dài dòng, điều khiển thuyền đitới thuyền lớn kia.

Lâm Vân dùng súng chỉ vào đầu người này, cũng dùng tiếng Anhnói chuyện. Tuytrình độ tiếng Anhcủa hắn còn rất kém, nhưng cũng mayngười kianghe hiểu.

Bị súng dívào đầu, tên này nào dám dodự. vội vội vàng vàng quay thuyền lại, lái về conthuyền lớn kia. Tên râu quai nón mơhồ nghe thấy vài tiếng súng nổ, rồi nhìn thấy thuyền contrở về, liền gật đầu thỏa mãn. Trong lòng tự nhủ, mấy tên thủ hạ của mình làm việc coinhư gọn gàng, nhanh như vậy đã trở lại rồi. Phải biết rằng tuybọn chúng đã antoàn, nhưng cũng không muốn chậm trễ quá nhiều thời gian.

Lâm Vân ngồi trên conthuyền, rất nhanh đã đitới bên cạnh tàu chở khách. Lâm Vân liền tung một cước đánh ngất xỉu tayhải tặc. Sở dĩkhông giết ybởi vìLâm Vân không biết lái thuyền. Tuy cóthể lập tức học được nhưng nếu có laođộng miễn phí thì tội gìkhông dùng.

Vài tên hải tặc trên tàu chở khách trông thấy thuyền condừng ởđó, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy một bóng người nhảy lên thuyền. Tên râu quai nón lập tức nhìn rangười này không phải thủ hạ của mình, mà cóvẻ giống như người trên đảo vừa nãy. Trong lòng cả kinh, liền vội rút súng ra.

Nhưng ycòn chưa giơ súng lên, súng trong tayđã bị một cước không biết từ đâu của Lâm Vân đá văng ra. Rõràng ngay cả cái bóng cũng không thấy.

“Người này dùng ảo thuật à?”

Mấy tên thủ hạ xung quanh kinh hãi một thoáng liền vội vàng giơ súng định bắn Lâm Vân. Tuynhiên bọn chúng cũng không thoát khỏi chúng số phận, đều bị Lâm Vân đá văng súng trong tay. Cóngười trực tiếp bị rơi trong nước, cóngười bị rơi vào đâu cũng không biết. Tám tên hải tặc trong chớp mất đã bị Lâm Vân đã lăn vào trong bong thuyền, không cócách nào nhúc nhích. Lâm Vân nhìn vào bong tàu bên trong tàu chở khách, thì thấy rất nhiều người, namnữ, già trẻ đều có. Phần lớn làngười châu Á,chỉ cóvài người làngười datrắng.

Ngoại trừ tên hải tặc bị đánh ngã kia, trong khoang thuyền cómấy chục người. Ởcạnh đó cómột một vũng máu, xem rabọn hải tặc này đã giết không ítngười. Để ởmột góc làmột hòm đựng đầy đồ trang sức vàđủ loại tiền mặt.

Lâm Vân nghĩ thầm, vừa này mình nhìn thấy trên bong thuyền còn cónhiều người hơn. Nhưng giờ chỉ còn ngần này, chứng tỏ số còn lại đã bị giết chết rồi quăng xuống biển. Những tên hải tặc này quả thực làhung tàn. Tuytrước kiaLâm Vân đã nhìn quen những chuyện như vậy ,nhưng từ khitới thế giới này hắn đã thay đổi ítnhiều tính cách, không còn thờ ơvới những chuyện như vậy nữa.

## 277. Chương 224: Kinh Hãi

## 278. Chương 225: Viên Đá Kỳ Lạ

Chương 225: Viên đá kỳ lạ

Nghĩ tới đây, ycắn răng một cái nói:

-Tôi có tưliệu kỹ thuật của Dưỡng Nhan Hoàn. Chỉ cần anhthả tôi ra,tôi sẽ giao toàn bộ choanh.

Nói xong, lập tức mắng mình nguxuẩn. Nói như vậy chả phải tự làm mất mặt mình sao? Nhưng lời vừa nói rangoài, làm sao cóthể thuhồi được. Đành phải ngậm miệng không nói tiếp.

Ánh mắt của Lâm Vân colại. Không ngờ người này lại có tưliệu sản xuất Dưỡng Nhan Hoàn. Ytừ đâu màlấy được? Tên bắt cóc thấy ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Vân, không dám tiếp tục uyhiếp, tranh thủ thời gian nói:

-Quyển tưliệu này làchúng tôi thật vất vả mới lấy được từ tập đoàn Vân Môn của Yên Kinh. Nếu anhthích thì cứ giữ lấy.

Nói xong lấy một quyển tưliệu từ trong ngực đưa choLâm Vân:

-Đây làtoàn bộ số tưliệu màchúng tôi đã đánh cắp, hiện giờ tôi choanh.

-Ngươi làngười của tổ chức nào? Là ai saingươi làm? Vì saongươi lại tới Thanh Đảo?

Ngữ khí của Lâm Vân lạnh như băng, sớm đã coingười này làngười chết.

Tên to cao kiacũng cảm giác được ngữ khí của Lâm Vân không đúng. Biết mình hiện tại dữ nhiều lành ít, đột nhiên vươn tayvào trong ngực. Nhưng ycòn chưa cóđụng vào khẩu súng ngắn dấu ởdươi nách, thì chỉ nghe thấy tiếng súng vang lên. Cổ taycủa yđã bị bắn một phát. Đau đớn truyền tới khiến ychảy đầy mồ hôi. Ybiết người tóc dài này rất hung tàn nhưng không ngờ động tác của hắn cũng nhanh như vậy.

Lâm Vân cũng nhìn ratên bắt cóc này không phải làhạng tầm thường. Động tác rút súng nhanh hơn người bình thường rất nhiều, đã không thua gìđội viên của Long Ảnh.

Người này nhất định thuộc một tổ chức nào đó. Lâm Vân đột nhiên nhìn về cái đồng hồ trên taycủa tên bắt cóc. Hình như hắn đã trông thấy cái đồng hồ như vậy ởđâu đó.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không chút dodự gỡ chiếc đồng hồ trên taycủa yxuống. Lâm Vân cẩn thận nhìn, cái đồng hồ này còn cócông năng của bộ đàm, tuynhiên giống như đã hết điện thì phải.

Lâm Vân ném cái đồng hồ vào trong Tinh Giới, cái đồng hồ này không chừng về sau cótác dụng.

Tên caolớn thấy Lâm Vân cất đồng hồ của mình vào trong người, trong lòng rất sốt ruột, nhưng lại không biết nói cái gì. Ybiết mình đã không thể giấu diếm thêm nữa, đành phải tiếp tục nói:

-Tổ chức của tôi rất nổi danh trên thế giới. Tôi hyvọng anh cóthể thả tôi ra.Tôi chắc chắn sẽ không kể lại chuyện này chocấp trên. Bởi vìtôi biết rõ, nếu tôi kể lại chuyện này thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm.

Tuy biết dùnói thế nào đichăng nữa, khả năng trốn thoát đều rất thấp. Nhưng tên to caonày vẫn mong Lâm Vân tha chomình một lần. Ytrông thấy Lâm Vân không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn mình. Liền không dám nhìn đối diện Lâm Vân, tranh thủ thời gian nói:

-Tôi tên làLuton, cùng với Jess làthành viên của Hắc Thủ Băng Đao. Lần này cóngười ragiá caonhờ tổ chức của chúng tôi đi ăncắp tài liệu kỹ thuật của tập đoàn Vân Môn. Chonên bốn người chúng tôi lànhóm đầu tiên tới. Đằng saucòn cóvài nhóm nữa.

-Bốn người chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ làlấy trộm được tưliệu của Dưỡng Nhan Hoàn. Nhưng về sau dosân baycủa Yên Kinh được kiểm traquá nghiêm ngặt, nên chúng tôi không cócách nào để rời đi. Đành phải vụng trộm chạy tới Thanh Đảo, sauđó bắt cóc contàu Blue Water để trở về.

Lúc tên Luton nói đến tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, Lâm Vân chợt nhớ tới khurừng rậm Amazon. Trong batên đã bị mình giết ởrừng rậm Amazon, thì có haitên gọi làJessy vàJames đều cóchiếc đồng hồ như vậy. Nguyên lại bọn chúng đều thuộc một tổ chức sát thủ.

Thấy ánh mắt của Lâm Vân vẫn lạnh như băng, tên Luton ngăn lại máu chảy rồi nói:

-Lần này tổ chức phái rabốn nhóm, quyết định lấy toàn bộ tưliệu kỹ thuật của tập đoàn Vân Môn. Thậm chí nếu như không lấy được, thì cho dùphá hủy tập đoàn Vân Môn cũng không thể chotập đoàn Vân Môn tiếp tục sản xuất.

-Ngay cả tưliệu về Dưỡng Tâm Hoàn cả công tydược nghiệp Liễu thị cũng phải lấy bằng được. Chỉ lànhóm kiatôi không biết bọn họ đã đắc thủ haychưa. Đó, tôi đã khai hết những gìtôi biết rồi, anh cóthể thả tôi ra.

Trong mắt của Lâm Vân toát ralửa giận. Không biết cái tổ chức khốn kiếp kia cóthù oán gì màphải hủy hoại tập đoàn Vân Môn? Nếu như loại tổ chức như vậy còn cho nótiếp tục tồn tại, thì tập đoàn Vân Môn của mình cóthể yên ổn làm ănsao?

Bây giờ mình không có ởYên Kinh, những người này nếu đitới tập đoàn Vân Môn ăntrộm tưliệu, thì vài người trong công ty cóthể ngăn cản sao? Lâm Vân nghĩ tới đây liền chau mày lại.

“Mặc kệ mục đích của tổ chức này làgì, sự hiện hữu của chúng đã tạo thành uyhiếp rất lới chotập đoàn Vân Môn. Hơn nữa theo khẩu khí của tên Luton, cóvẻ như tổ chức này cócừu hận rất sâu với tập đoàn Vân Môn thì phải.”

Lâm Vân đã hạ quyết tâm, trở về gặp lại VũTích, rồi lập tức mang nàng tới Yên Kinh xemcông ty cólàm saokhông.

Có một tổ chức sát thủ cấp quốc tế như vậy, Lâm Vân không chorằng tập đoàn Vân Môn cóthể maymắn thoát khỏi. Hắn không quan tâm công tybị mất đồ đạc, hắn chỉ quan tâm sự antoàn của những người trong công ty.

“Mà Dưỡng Tâm Hoàn saolại làcủa công tydược nghiệp Liễu thị? Loại thuốc này rõràng domình làm cơmà? Chẳng lẽ Mông Văn lại trao tặng chocông tykhác?”

Lâm Vân nìn tên Luton này hỏi:

-Ngươi nói Dưỡng Tâm Hoàn làcủa công tydược nghiệp Liễu thị?

-Đúng vậy, công tyđó cũng làmục tiêu của chúng tôi.

Luton vừa nói tới đây, trông thấy ánh mắt đáng sợ của Lâm Vân, liền không dám nói tiếp.

Lâm Vân biết cho dùhỏi thêm cái tên Luton này cũng không hỏi rathêm điều gì. Ykhẳng định không biết vì saoDưỡng Tâm Hoàn lại làcủa công tydược nghiệp Liễu thị. Xem rasản phẩm của mình xảy rangoài ýmuốn nào đó. Mà ai to gannhư vậy, rõràng dám đoạt tài sản của tập đoàn Vân Môn? Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu, lạnh giọng nói với Luton:

-Các ngươi đã giết người nào của tập đoàn Vân Môn chưa?

Luton hoảng hốt, đâu dám nói mình đã giết người, vội vàng trả lời:

-Không có, không có. Chúng tôi chỉ lấy trộm tưliệu màthôi…

Lâm Vân nhìn biểu lộ của tên Luton làbiết yđang nói dối. Cũng đúng, cho dù ygiết người, y sao cóthể dám nói ra.Nên không hỏi nữa, biết dùhỏi cũng không hỏi ravấn đề.

Giơ chân lên, một cước đá baytên Luton này xuống nước. Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, tên Luton này trả lời cẩn thận như vậy, chứng tỏ trong cái đồng hồ cómáy ghiâm. Bằng không ykhông trả lời sảng khoái vàchủ động như vậy. Lát nữa phải xemxét kỹ cái đồng hồ này một lát.

Hai tên hải tặc lái thuyền nhìn thấy Lâm Vân giết người còn hung tàn hơn cả bọn chúng, đâu còn dám chậm trễ. Dùng hết khả năng để lái conthuyền nhanh hơn.

Tuy Lâm Vân rất lolắng chocông ty,nhưng càng lolắng với việc gặp lại VũTích hơn. Haitên hải tặc thấy Lâm Vân caumày, đều nơm nớp losợ. Bọn chúng sợ hãi Lâm Vân giận chó đánh mèo, nên càng không dám nhìn Lâm Vân, chỉ tập trung lái thuyền. Hiện tại cho dùLâm Vân không khóa bọn họ lại, bọn họ cũng không dám nhảy xuống biển. Nhảy xuống biển chỉ có conđường chết màthôi. Ởlại trên thuyền còn có cơhội sống.

Lâm Vân không để ýtới haitên hải tặc, màtrực tiếp đivào trong bong tàu. Contàu hải tặc này khá rộng. Tổng cộng có haitầng. Lúc Lâm Vân đivào một tầng, thì nhìn thấy trong đó được thiết kế khá rực rỡ. Tùy tiện đivào một phòng, thì thấy căn phòng này được chồng chất một đống đồ. Lại đitới phòng cất thức ăn, tùy tiện ăn haihộp đồ hộp, rồi tới phòng cất giữ khác. Ởtrong này thì để mọi loại quần áotrang phục, đồ trang điểm, vàmột vài túi balô, túi xách.

Không ngờ những tên hải tắc này còn buôn lậu cả trang phục. Nhìn bộ quần áorách rưới trên người mình, lại nhìn những đống quần áohàng hiệu, trang phục yến hội, quần áothể thao…Lâm Vân ởđâu còn khách khí, lục lọi trong đống đồ, tìm ravài thùng trang phục mùa hè.

Từ bên trong lấy rahơn mười bộ thích hợp với mình. Dùng một bộ để thay, còn lại thì vứt hết vào trong Tinh Giới. Miễn cho saunày không còn xuất hiện tình huống thiếu quần áođể mặc nữa. Lâm Vân thầm than, những hàng hiệu mà khimuốn mua ởPhần Giang, người bán hàng còn không dám bán chomình. Nhưng lại bị vứt lung tung ởđây. Về phần lương thực, hầu hết làthịt đóng hộp, Lâm Vân không thích ănlắm nên chả muốn bỏ vào Tinh Giới. Vài gian phòng kế tiếp thì để nước uống vàcác đồ dùng hàng ngày. Tới gian phòng cuối cùng thì Lâm Vân rõràng trông thấy một viên đá, tokhoảng quả bóng rổ, toàn thân phát ramàu xanh nhàn nhạt, lúc ẩn lúc hiện. Nếu không chú ýnhìn thì rất khó phát hiện ra.Dùng taycảm nhận thì không phát hiện rachỗ dị thường gì. Thật không biết bọn hải tặc để viên đá này ởđây làm cái gìnhỉ? Lâm Vân chưa vội xemxét, liền thuận taybỏ viên đá vào trong Tinh Giới.

Hai tên lái thuyền thấy Lâm Vân đi ra,còn mặc một bộ áohàng hiệu chỉnh tề, trong lòng đều khinh bỉ Lâm Vân. Lấy đồ đạc của mình màkhông hỏi hạn, quả thực còn hơn cả hải tặc. Nhưng nghĩ thì nghĩ, chứ không dám có ýkiến. Đều lộ ranụ cười nịnh nót, rồi tiếp tục điều khiển conthuyền đinhanh nhất cóthể.

- Ởcăn phòng cuối cùng cóđể một viên đá. Viên đá đó làđá gìvậy?

Lâm Vân nhìn haitên hải tặc hỏi.

## 279. Chương 226: Biến Cố Ở Tập Đoàn Vân Môn

-Viên đá đó làchúng tôi lấy được từ một dukhách từ nửa năm trước. Người dukhách này đồng ýđưa một trăm triệu đô lađể chuộc lại viên đá từ trong taycủa chúng tôi. Chúng tôi thấy ychịu chơi như vậy liền biết viên đá này không bình thường, nên mới giữ nói lại.

Tên râu quai nói tranh thủ trả lời. Lâm Vân gật đầu, biết haingười này cũng không rõviên đá cótác dùng gì, chỉ hỏi cái khác:

-Các ngươi muốn điều khiển contàu đitới nơi nào? Còn baolâu thì mới tới địa điểm muốn đi?

Tên râu quai nón không dám giấu diếm, vội vàng nói:

-Chúng tôi muốn lái thuyền tới đảo Ohio ở NamThái Bình Dương. Chúng tasẽ tạm đỗ thuyền ởchỗ đó.. Hiện tại chúng tacòn phải đi quađảo Baker, quần đảo Mather, đảo Polynesia. Rồi sauđó theo Thái Bình Dương đi quađảo Guam, tiến vào hải vực Philippines. Bất quá, khi đitới Philippines, chúng ta có hai conđường. Một đường tới cửa biển NamHải hoặc làcập bến Hồng Kong. Hoặc cũng cóthể cập bờ ởPhúc Châu thuộc Đông Hải.

- Tuynhiên, vôluận làcập bờ ởnơi nào, nhưng khichúng ta đivào khuvực biển trong đất liền, sẽ bị chặn đường. Thậm chí đitới gần đảo Guam cũng cókhả năng gặp phải đội bảo vệ biển của nước Mĩ. Dùvậy chúng ta cóthể tận lực rời đinhững khuvực bảo vệ đó

Tên râu quai nón nói xong, cẩn thận nhìn Lâm Vân. Thấy Lâm Vân không nói lời nào, vội vàng bổ sung:

-Dựa vào tốc độ hiện tại của chúng ta,phỏng chừng phải mất haimươi lăm, haimươi sáu ngày mới cóthể đến nơi cần đến.

-Bến tàu nào làgần nhất?

Lâm Vân thấy tên râu quai nón này rất rành đường biển, nên lần nữa hỏi:

-Bến tàu gần nhất phỏng chừng chính làbến tàu Phúc Châu. Tuynhiên khichúng ta đivào khuvực biển trong đất liền…

Lời của tên râu quai nón còn chưa hết, đã bị Lâm Vân cắt đứt.

-Không cần phải nói nhảm và lolắng, haingươi chỉ cần để ýlái thuyền làđược. Nếu cóthể đúng ngày quyđịnh tới nơi, tasẽ tha chocác ngươi. Còn không làm được, thì chuẩn bị tinh thần bị cá ănđi.

Lâm Vân nói xong vứt mấy hộp đồ ăn cho haingười, về phần haingười này nghỉ ngơi như thế nào, thì làchuyện của bọn chúng.

Lâm Vân đứng ởmũi tàu, nhìn biển rộng mênh mông bát ngát, trong lòng nói, không ngờ chỉ mấy tháng màmình đã điđược xanhư vậy. Không biết thông đạo dưới chân núi kia làthông đạo gì? Chẳng lẽ nơi đó không cóngười xuất hiện?

…..

Bởi vìlần trước mấy người đứng đầu của các công tythuốc bị quỷ dị chết đi. Tăng thêm việc tập đoàn Vân Môn đã xây dựng xong tòa nhà Vân Môn, khiến việc antoàn của công tytăng lên mấy chục lần. Thậm chí việc kiểm trangười ravào đều đổi thành kiểm travân tay vàtròng mắt. Cả toàn nhà cógần sáu mươi người bảo vệ. Cóthể nói, hệ thống antoàn của tập đoàn Vân Môn đã không cócông tynào cóthể sosánh.

Trịnh Quân và ChuTuần tới đây được một tháng, DuThiết của Long Ảnh cũng đitới Yên Kinh. Yvốn làđặc công tinh anhcủa quân khuVân Bắc, yliều mạng vào Long Ảnh, vìmuốn học một ítbản lĩnh từ huấn luyện viên Lâm.

Mà càng tiếp xúc với huấn luyện viên Lâm, ycàng biết những điều mình học trước đây chỉ như muối bỏ biển màthôi. Huấn luyện viên Lâm đã trở thành vị thần không gì làkhông làm được trong lòng DuThiết. Lần trước ycũng muốn đicùng haingười Trịnh Quân, nhưng doThái Giang sợ đinhiều người quá, lãnh đạo sẽ không đồng ý. Chonên phải chờ tới khibổ sung thêm đủ người thì mới đồng ý DuThiết rời đi.

Hiện tại hội liên hiệp đặc công quốc tế còn chưa triệu tập đội viên. Tuytổng bộ của hội liên hiệp đã làm xong từ lâu, nhưng còn một vài thiết bị dụng cụ còn chưa lắp đắt hoàn chỉnh. Hai làcòn đang thương lượng bầu rachủ tịch vàngười lãnh đạo của hội liên hiệp. Liên Hợp Quốc vốn định để chohuấn luyện viên Lâm Vân của đội Long Ảnh đảm nhiệm chức vị chỉ huynày. Đại đasố các quốc giacũng quăng phiếu tán thành. Kể cả nước Mĩtrong đó. Bởi vì cho dùbọn họ muốn phản đối nhưng cũng không có lý do gìphản đối.

Nhưng ởthời điểm mấu chốt lại không tìm thấy tung tích của Lâm Vân. Vìvậy chuyện bầu rangười chỉ huyphải bị gác xuống. Tuyrất nhiều quốc giađề nghị để chođội trưởng của Long Ảnh tạm thời đảm nhiệm chức vụ. Nhưng mấy quốc giakhông cóquan hệ tốt với Hoaquốc lại đưa ra ýkiến phản đối.

Cứ như vậy, sự tình kéo tới tân bây giờ. Các đội đặc công của quốc giathì vẫn tiếp tục tập luyện ởtrụ sở huấn luyện của quốc giamình. Còn trụ sử hội liên hiệp thì cứ để trống đấy. Nhưng vấn đề này chậm nhất làtới cuối năm nayphải giải quyết. Bởi vìcuối năm làthời hạn cuối cùng để đưa rathông báo chotoàn bộ dưluận. Thái Giang cũng muốn trước khicuối năm để cho DuThiết vàVương Vĩrời điLong Ảnh. Bằng không tới đó lúc đó, hội liên hiếp xếp vào biên chế màkhông thấy mặt thì cũng không tốt lắm.

Sau khi DuThiết đitới Yên Kinh, lực lượng bảo vệ của tập đoàn Vân Môn tăng thêm rất nhiều. Hiện tại bốn người LamCực chia là haiban. Banngày là do LamCực vàTrịnh Quân, banđêm là do DuThiết và ChuTuần bảo vệ.

Bởi vìcông tyđã tung các sản phẩm điện tử rathị trường nên việc bảo antăng mạnh lên không biết baonhiêu lần .Huống hồ mỗi lúc trời tối, bảo vệ vẫn cóhơn bamươi người, và quyđịnh không được aitới tầng tám. Ngoại trừ bốn người bảo vệ. Còn lại các bảo vệ khác chỉ được tuần tracác tầng dưới. Chương Hoa, Tiền Phẩm, Hoàng Vệ Đông vàSong Hàchính làbốn người duynhất cóquyền đivào tầng thứ tám. Bởi vìbốn người này cũng xuất thân từ quân đội. Thân thủ càng làđứng đầu trong đám bảo vệ. Chonên bốn người này cónhiệm vụ đitheo DuThiết và ChuTuần bảo vệ vào banđêm.

Tuy nhiên, tập đoàn Vân Môn dichuyển đến trụ sở mới đã được một tháng, còn chưa xảy ramột vụ trộm cắp nào. Nhưng để đề phòng bất trắc, sáu người vẫn phải thường xuyên cảnh giác xung quanh tòa nhà.

- ChuTuần, huấn luyện viên Lâm đi rangoài lâu như vậy còn chưa thấy trở về, cậu nghĩ huấn luyện viên Lâm đã đidâu rồi?

DuThiết đã tới đây một tháng, cũng biết Lâm Vân rời đicông tyđược gần hainăm rồi. Tuy ybiết với bản lĩnh của huấn luyện viên Lâm chắc sẽ không xảy rachuyện gìngoài ýmuốn. Nhưng thời gian đã lâu như vậy, còn không cóbất kỳ tintức gì, trong lòng vẫn cóchút sốt ruột.

Huống hồ công tycủa huấn luyện viên Lâm đã lớn như vậy, nghe nói nửa năm saucòn tung rasản phẩm mới.

-Mình nghĩ chắc anhấy đitìm vợ, hoặc là đitới một nơi đặc thù nào đó. Giống như khurừng Vạn Côn lần trước hay làtrong rừng rậm Amazon. Mình cảm thấy huấn luyện viên Lâm đang ởnhững nơi như vậy để luyện công, hoặc tìm vật gìđó. Tuynhiên, nghe nói huấn luyện viên Lâm rất yêu vợ, cũng không bài trừ khả năng anhấy đitìm vợ của anhấy. Mẹ và emgái của huấn luyện viên Lâm đều làm việc ởcông ty. Chonên nếu huấn luyện viên Lâm trở về thì anhấy nhất định sẽ trở về đây trước.

Chu Tuần sùng bái Lâm Vân tuyệt đối không kém DuThiết. Thậm chí còn mang theo sự cảm kích vìLâm Vân đã từng cứu mạng mình.

DuThiết gật đầu. Còn chưa nói thêm thì bỗng nghe thấy tiếng vang từ mấy bảo vệ gác cổng. Quay đầu lại nhìn thì thấy Hoàng Vệ Đông chạy tới. DuThiết đoán tiến vừa nãy làtiếng mở cửa khiấn dấu vân tay, nên không để ý.Đang chuẩn bị hỏi thăm các bảo vệ khác, thì đột nhiên ycảm thấy không đúng. Ánh mắt của Hoàng Vệ Đông rất kỳ quái, không cóchút tinh thần gìcả.

Nhiều năm kinh nghiệm sống trong bộ đội đặc công, DuThiệt lập tức đẩy ChuTuần sang một bên. Còn mình chưa kịp nétránh thì tiếng súng đã nổ. Một viên đạn nhanh chóng xuyên quangực của DuThiết. DuThiết lập tức rút rachủy thủ, quay lại ném. Chủy thủ vừa vặn đâm trúng cổ họng một tên đứng đằng sauHoàng Vệ Đông. Lúc DuThiết ngã xuống mặt đất, thì tên đằng sau kiacũng ngã theo Hoàng Vệ Đông.

## 280. Chương 227: Hắc Thủ Băng Đao

ChuTuần bị DuThiết đẩy sang một bên, liền biết không tốt. Quả nhiên, sau khinghe vài tiếng súng vang lên, lập tức quay đầu lại nhìn thì thấy DuThiết ném thanh chủy thủ trong tay.

Chu Tuần liền lấy chủy thủ ra, sauđó cũng ném đi rangoài. Chuẩn xác cắm vào một tên tolớn khác. Còn haitên thấy đồng bọn của mình đã bị chết, lập tức giơ súng xạ kích về phía ChuTuần. ChuTuần vừa ném xong chủy thủ liền nhanh chóng tránh quamột bên. Vừa lúc néđược làn đạn bắn tới. ChuTuần thậm chí còn cảm nhận được một viên đạn cơhồ lướt qua saulưng của mình. Haitên cầm súng thấy ChuTuần vừa lúc tránh được làn đạn, liền thay đổi góc bắn bắn về phía ChuTuần. ChuTuần lúc đó đang ởtrong trạng thái nằm bòxuống, đột nhiên ykhẽ chống tay, tạo thành một tốc độ cực nhanh đánh về phía một tên namtử.

Nhưng tên bên cạnh đã phát hiện ra ýđồ của ChuTuần, liền giơ súng xạ kích về phía ChuTuần. Tên kianhìn thấy ChuTuần liều lĩnh như vậy, liền cười lạnh một tiếng, phithân tránh ra.Tốc độ của y rõràng không kém hơn ChuTuần. Chắc làđã được huấn luyện chuyên nghiệp. Người này đồng thời quay đầu lại dùng súng nhắm vào ChuTuần đang nhảy lên cao.

Đang lúc haingười chorằng ChuTuần chạy trời không thoát khỏi nắng, thì ChuTuần tăng tốc độ trên không. Laocưc nhanh về phía haitên ngoại quốc đã chết lúc trước. Hầu như cùng lúc với tiếng súng bắn về phía không trung. Tuynhiên ChuTuần vẫn không maymắn bị bắn trúng một phát vào chân.

Nhưng ChuTuần đã nhặt được haikhẩu súng, ngay lập tức bắn về phía haitên saulưng. Động tác liền mạch không hề cóchút dodự. Haitên kiavừa mới xạ kích về phía không trung, nên còn kịp chuyển hướng khẩu súng, thì tiếng súng lại vang lên lần nữa. Haiviên đạn chuẩn xác bắn vào giữa trán của haitên này. Haitên cướp lập tức ngã xuống, kêu cũng không kêu được một tiếng. Một màn này chỉ xảy ratrong chớp mắt, chiến đấu đã kết thúc.

Chu Tuần không để ýtới chân của mình, liền đitới chỗ DuThiết. Thì thấy sắc mặt của chiến hữu mình vàng như nghệ, trong nội tâm lolắng, lập tức gọi điện thoại cho LamCực vàMông Văn.

Khi Mông Văn tới, ChuTuần trông thấy cổ taycủa bốn người chết kiađều đeo những chiếc đồng hồ giống nhau. Liền biết đây nhất định làthiết bị truyền tin. Không chút dodự tháo xuống. Ykhông tincảnh sát cóthể trợ giúp tập đoàn Vân Môn bắt được kẻ đầu sỏ. Muốn trả thù thì thương lượng với LamCực còn tốt hơn. Lúc LamCực vàMông Văn chạy tới hiên trường, cơhồ đều ngây dại. Thật không ngờ vẫn còn cóngười hiên ngang tới tập đoàn Vân Môn đánh cướp như vậy. Mànhững người này ănmặc giống với vụ trộm Dưỡng Nhan Hoàn lần trước. Bọn chúng rốt cuộc là ai?

Lúc cảnh sát tới điều trahiện trường, DuThiết và ChuTuần đã được đưa tới bệnh viên. ChuTuần chỉ trúng một viên đạn vào chân, lấy ra làđược rồi, không ảnh hưởng tới gân cốt. Nhưng DuThiết vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Vụ đột nhập vào tập đoàn Vân Môn lần này lại khiến cả Yên Kinh chấn động. Hung thủ vẫn làngười ngoại quốc, màlần này lại chết sáu người bảo vệ, DuThiết thì bị hôn mê, ChuTuần bị thương.

Lần này tập đoàn Vân Môn không lựa chọn anphận xử lý, màtổ chức họp báo, công bố ảnh chụp vàtoàn bộ tintức liên quan tới những taynước ngoài đột nhập. Trong khoảng thời gian ngắn, dưluận cả nước đều tạo áplực chocác lãnh đạo cục công ancủa Yên Kinh. Các lãnh đạo của thành phố Yên Kinh lập tức bị phê bình, đồng thời cóvài người bị mất chức. Đitheo làrất nhiều quan chức thuộc bộ phận anninh xuống đài.

Cả Yên Kinh trở nên khẩn trương. Các lãnh đạo của cục cảnh sát như cõng thuốc nổ trên người vậy. Lúc này bọn họ cũng đã biết sức mạnh Lâm gia. Từ lần trước phát sinh chuyện bị mất Dưỡng Nhan Hoàn, bởi vìkhông tra rahung thể nên sự việc dần dần lắng xuống. Tất cả người trong hệ thống cảnh sát cũng không coi làthật tiếp tục thăm dò. Nhưng đến lần này mới biết năng lực của tập đoàn Vân Môn, cũng biết năng lực của lão giatử của Lâm gia. Bọn họ đều cảm thấy bất an.Không chỉ cóYên Kinh bị ảnh hưởng, màcác thành phố xung quanh cũng bị điều tra.

Bởi vìmật độ điều tradày đặc, cùng với việc kiểm tracác người nước ngoài tới Hoaquốc trong vòng hainăm lại gần đây. Cảnh sát rất nhanh tra ra hainhóm tương tự với những bọn cướp tập đoàn Vân Môn kia. Nhưng saumột cuộc đọ súng, gây rahậu quả nghiêm trọng khiến mười người cảnh sát bị thương, bangười bị tử vong. Màkhông bắt được một tên nào trong số chúng, để bọn chúng antoàn chạy thoát khỏi Yên Kinh. LamCực thấy Thiết Duđã batuần rồi vẫn còn hôn mê, tức giận đến khó chịu. Lại nghe thấy tung tích của bọn trộm cướp kia, chỉ muốn lập tức đitìm bọn chúng báo thù, nhưng được Tề Dung khuyên bảo mới thôi.

Hiện tại tập đoàn Vân Môn chỉ còn y vàTrịnh Quân. Một khi cómột người không ở, bên này lại xảy rachuyện gìđó ngoài ýmuốn thì cái được không bùcái mất. Về chuyện báo thù, bởi vì ChuTuần đã đưa mấy cái đồng hồ cho LamCực, nên tintưởng nhất định điều tra rađược một số dấu vết.

- AnhLam, kỳ thực Lâm đại canhất nhanh sẽ quay trở lại. Emphỏng chừng còn một tháng nữa thôi.

Mỹ Na ởtrong phòng bệnh chiếu cố cho DuThiết, trông thấy mấy người LamCực muốn đibáo thù, lại không biết phải rời công ty baolâu, nên mở miệng anủi.

- Vì sao embiết?

Mấy người đều nhìn chằm chằm vào Mỹ Na.

- Em lànghe chị VũTích nói. Chị ấy nói Lâm Vân đã hẹn gặp mặt chị ấy.

Tuy Mỹ Nakhông biết lời của chị VũTích cóthật haykhông, nhưng thấy mấy người lolắng sốt ruột, đành phải nói anủi.

-Chị dâu của emđã trở lại rồi sao?

Hiện tại Lâm Hinh đã biết tình cảm của anhtrai đối với chị dâu, cũng biết anhtrai rất cóthể đitìm VũTích. Nghe Mỹ Nanói như vậy, vội vàng hỏi. HIện tại nàng hyvọng nhất chính là anhtrai thực sự đitìm VũTích, màkhông phải đitìm người kiabáo thù.

-Không phải. Hainăm rồi chị đều không cóđược tintức gìcủa chị VũTích. Đây làlời mà hainăm trước chị VũTích nói với chị. Lúc đó, chị ấy nói banăm sau cóthể gặp lại Lâm đại ca,nên mỗi ngày đều tính thời gian. Chị nghĩ hiện tại còn cách thời gian banăm đó không lâu lắm. Chỉ làkhông biết haingười đó hẹn nhau ởchỗ nào. Nếu biết thì chúng tacũng cóthể đigặp Lâm đại ca.

Mỹ Navốn không muốn chen vào chuyện của chị VũTích, nên không định nói chomấy người. Dù sao cô tacũng không biết banăm sau VũTích cóthể gặp lại được Lâm Vân haykhông. Nếu không gặp được, chẳng những chị VũTích thương tâm, mànhững người thân của Lâm Vân cũng lolắng.

-Vậy thì tốt quá. Đội trưởng Lam, tôi đề nghị một tháng sau khihuấn luyện viên Lâm trở về thì nghe theo ýkiến của anhấy rồi hẵng làm quyết định.

Chu Tuần lập tức nói.

Lam Cực gật đầu đồng ý:

-Tốt, cứ như vậy đi, một tháng sauchúng tahỏi ýkiến của huấn luyện viên Lâm. Những tên khốn kiếp này, rõràng dám hailần tới tấn công công tycủa chúng ta.Chúng takhông thể buông tha chobọn chúng được. Hiện tại tôi đivề công ty,chỉ cóTrịnh Quân ởđó tôi không quá yên tâm. Những kẻ kiakhông phải lànhững kẻ tầm thường. Tôi nghĩ bọn chúng đều làlập rõkế hoạch mới làm việc. Chuyện này đơi huấn luyện viên Lâm trở về thì tiếp tục bàn. Tôi đitrước đây, ChuTuần, cậu trông coi DuThiết nhé.

Thấy mọi người gật đầu đáp ứng, LamCực lập tức trở về công ty.Những người này rõràng cóthể đả thương ChuTuần và DuThiết, chứng tỏ bọn chúng không phải những kẻ đầu đường xóchợ gì. Phải biết rằng, bản lĩnh của ChuTuần và DuThiết không còn như hainăm trước, khimới tiến vào rừng rậm Amazon. Trải qua hainăm này, bọn họ chính làcường giả trong cường giả.

Cho dùchuyện ởrừng rậm Amazon tái diễn, không cóhuấn luyện viên Lâm, bọn họ cũng không cần phải engại đối phương liên thủ.

Lúc LamCực trở lại công ty,việc đầu tiên phải làm làlựa chọn một vài bảo vệ cótiềm lực vàđộ trung thành caođể huấn luyện thêm. Ycảm thấy bảo vệ nhiều nhưng lại không cóchất lượng gìcả.

Lần tập kích của bọn trộm vào tập đoàn Vân Môn lần này, bốn tên thì không cótên nào chạy thoát. Bên tập đoàn Vân Môn chỉ có hainhân vật chủ chốt bị thương, bị giết làvài người bảo vệ. Màcảnh sát của Yên Kinh cũng đối diện với bốn tên như vậy, lại chết bangười cảnh sát, mười mấy người bị thương, màkhông bắt được tên nào.

Sosánh đôi bên, lực lượng phòng ngự của tập đoàn Vân Môn lập tức bạo lộ trước mắt công chúng. Các trang báo chí đều liên tục đưa ranhững lời chỉ trích năng lực của các tổ chức cảnh sát quốc gia. Đồng thời cũng không tiếc lời khen ngợi năng lực phòng hộ của tập đoàn Vân Môn.

Bởi vìcác quốc giađều hướng về những tên namtử ngoại quốc này, chonên bọn chúng cơhồ không cóchỗ ẩn núp. Rốt cuộc ởmột thị trấn của Thiên Tân, bốn tên đồng bọn bị phát hiện, tiếp tục xảy racuộc chiến đấu với cảnh sát.

Lần này bên phía cảnh sát lại chết thêm vài người, màchỉ lưu lại một cỗ thithể của người dađen. Còn lại bangười thì chạy mất, không phát hiện ratung tích của bọn chúng. Màcỗ thithể để lại này không tìm được manh mối nào chứng tỏ thân phận của y.

## 281. Chương 228: Tính Toán

Bangày sau, ởmột bến tàu Thiên Tân lại xuất hiện việc cướp tàu như ởThanh Đảo .Một contàu chở hàng vừa mới cập bến, vào đêm khuya đã bị cướp đi. Màtới sáng ngày hôm sau, chủ tàu mới phát hiện. Ngay lập tức đoạn đường biển từ Thiên Tân tới Thượng Hải đều bị phong tỏa. Các đội tuần tracủa Đông Hải hoạt đông dày đặc cả ngày lẫn đêm.

Cấp trên đã hạ mệnh lệnh, những tên tội phạm này đã xâm phạm tới ích lợi của quốc gia, vôluận thế nào cũng không thể thathứ. Nhưng tuần tradày đặc như vậy, cũng không phát hiện radấu vết contàu chở hàng bị đánh cắp. Chỉ tới tận chiều ngày thứ hai, mới phát hiện contàu chở hàng đó ở khuvực biển biên giới giữa đại lục vàBắc Triều Tiên.

Điều này chứng tỏ bọn tội phạm kiakhông lập tức đào tẩu bằng đường biển thuộc khuvực Hoaquốc, màlựa chọn khuvực biển của Hàn Quốc vàBắc Triều Tiên rời đi. Mà contàu này lại dừng ởđây chứng tỏ cóđồng bọn tiếp ứng.

Mà một khibọn chúng đã chạy trốn tới haiquốc gia kiathì bắt được chúng đã làchuyện bất khả thi.

Sau khitập đoàn Vân Môn tung ra tưliệu vàhình ảnh của bọn trộm chotruyền thông, cótrang webđã suyđoán được những người này thuộc về một trong batổ chức sát thủ của thế giới. Nếu suyđoán này của trang webđó làđúng, thì tập đoàn Vân Môn quả thực gặp nguy hiểm.

Bởi vìbất kỳ cánhân, tổ chức haytập đoàn nào đắc tội với batổ chức sát thủ đứng đầu thế giới, còn chưa nghe thấy aisống quamột năm. Từ những bằng chứng trong quá khứ, thì bọn họ đều tanthành mây khói. Thậm chí còn cómột tổng thống nước Mĩ.

Nghe nói quốc giaSeribian ở Nam Mĩ vìđắc tội với Độc Xà, một trong batổ chức sát thủ đứng đầu quốc tế. Quân đội của quốc gianày không biết nguyên nhân gìgiết chết người của Độc Xà. Seribian làmột nước có bamươi nghìn nhân khẩu, cuối cùng các lãnh đạo chủ chốt của chính phủ đều bị tổ chức Độc Xà kiagiết hết, không thể không giải thế. Liên Hợp Quốc đã cực lực lên án, đồng thời phái raquân đội điều tra, nhưng cuối cùng cũng phải bỏ ngỏ đấy.

Mọi người cũng biết những tổ chức đánh thuê này có ítnhiều quan hệ với các quốc gia. Nhưng biết thì biết, sẽ không có ainói một chuyện màkhông cóchứng cứ như vậy.

Yên Kinh, đại viện của Lâm gia.

-Cậu xác định là dotổ chức Hắc Thủ Băng Đao sao?

Lâm Lộ Trọng vẻ măt nghiêm túc hỏi DưDụ đứng bên cạnh.

-Đúng vậy, tưliệu của những người đột nhập vào công tycủa thiếu giađã được điều trakỹ. Bọn chúng chính làngười của tổ chức sát thủ Hắc Thủ Băng Đao, một trong batổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ tổ chức Độc Xà, nhưng Độc Xàbình thường rất ít khitiếp nhận những vụ như vậy. Nên khả năng của Hắc Thủ Băng Đao làlớn hơn.

Dư Dụ trả lời vôcùng cẩn thận.

Lâm Lộ Trọng nghe xong DưDụ báo cáo, liền trầm mặc không nói. Không một aibiết về Hắc Thủ Băng Đao hơn ông ta.Tổ chức này đã làm vôsố việc khiếp sợ cả thế giới. Nên không cóbất kỳ aidám chọc giận bọn họ. Tổ chức này không phải chỉ cần phái tới một đội quân là cóthể tiêu diệt được.

Tuy tổ chức này chỉ đứng thứ batrong batổ chức sát thủ đứng đầu. Nhưng đó là dothực lực của bọn chúng chưa được bày rahết. Tổ chức này hoạt động vôcùng bímật. Thực lực của đội viên được chia đều làm bốn cấp ‘Thủy, Băng, ÁmBăng, Hắc Băng’

Nếu như lời của DưDụ làchính xác, thì những thành viên của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao tham dự cuộc tấn công lần này cólẽ chỉ thuộc Thủy cấp. Từ đó cóthể tưởng tượng tập đoàn Vân Môn đã chọc giận một thế lực lớn như thế nào

- Có tintức gìcủa Tiểu Vân không?

Lâm Lộ Trọng trầm tưmột lát, ngẩng đầu hỏi.

-Từ hainăm trước thiếu gia đitới núi Tây Lương thì không phát hiện ra tintức gìrồi. Chúng tôi đã xác nhận được thiếu giaVân đúng làđã đi quanúi Tây Lương. Bởi vìchúng tôi tìm được tên đăng kýcủa thiếu gia ởtrong một khách sạn. Màthiếu giatới ngọn núi đó làbuổi tối. Về saungười dân sống ởgần núi Tây Lương đó nói lúc banđêm cónghe thấy tiếng ầm ầm từ sâu trong núi vọng tới.

-Nhưng khichúng tôi đitới đó thăm dò, thì không phát hiện rahiện tượng dị thường nào. Thậm chí cả Bát Quái Môn trong truyền thuyết cũng không tìm thấy. Theo lýthuyết, Bát Quái Môn được xây dựng ởnúi Tây Lương, nếu cóxung đột với thiếu giaVân thì cũng nên cómột vài dấu vết giao tranh mới đúng. Nhưng chúng tôi đã kiểm trarất cẩn thận rồi, vẫn không thấy códấu vết gì.

Tuy DưDụ đã báo cáo điều này mấy lần, nhưng khilão giatử hỏi tới tung tích của Lâm Vân, yvẫn trả lời tỉ mỉ.

Gần đây DưDụ cảm thấy thân thể của lão giatử không còn tốt như trước kia. Hơn nữa, còn mấy tháng làông ấy về hưu rồi. Cólẽ vìvậy màtinh thần của lão giatử luôn rơi vào trạng thái hoảng hốt.

-Cậu phải chú ýnhiều hơn tới công tycủa Tiểu Vân. Không thể để những người này tái diễn vụ cướp. Cho dù cótrả một cái giá lớn, chúng tacũng không thể để bọn chúng xúc phạm tới niềm kiêu ngạo của quốc giachúng ta.Tôi sẽ báo cáo chuyện này lên chủ tịch nước. Đồng thời cảnh cáo mấy người của Lâm gia, đừng hướng suynghĩ bẩn thỉu của mình vào công tycủa Tiểu Vân. Nếu cókẻ nào của Lâm gialàm vậy thì lập tức trục xuất khỏi giatộc.

Lâm Lộ Trọng một hơi nói xong, liền không muốn nói chuyện nữa. Mỏi mệt dựa vào ghế, nhắm mặt lại.

-Vâng.

Dư Dụ nói xong lolắng nhìn thoáng quaLâm Lộ Trọng, lúc này mới xoay người rakhỏi thư phòng.

Chẳng những Lâm Lộ Trọng biết tập đoàn Vân Môn xúc phạm tới tổ chức sát thủ đứng thứ bathế giới, màrất nhiều giatộc lớn cũng biết chuyện này. Có lolắng cũng cóchút hả hê.

Mà Tần gia ởYên Kinh thì chắc chắn là caohứng rồi.

-Thăng nhi, mối thù của conhẳn làsẽ được báo. Chakhông tintập đoàn Vân Môn cóthể chống lại kẻ thù lớn như vậy. Tên Lâm Vân kiakhông ởđó làvận maycủa hắn. Nếu hắn ởđó thì hắn khẳng định cũng chạy không thoát. Một cái tập đoàn Vân Môn làm sao cóthể đối phó với kẻ thù như vậy. Cho dùquốc giamuốn bảo vệ bọn chúng, cũng không thể thời khắc bảo vệ được.

Tần Bang nhìn contrai ngồi xelăn, căm hận nói.

Từ hainăm trước bị Lâm Vân đánh chotàn phế, Tần Thăng chỉ cóthể ngồi ởtrên xelăn. Haichân và hai taycủa yđều bị đánh nát, đã không cócách nào hồi phục. Chỉ cómột tay là cóthể miễn cưỡng hoạt động, nhưng không phải rất linh hoạt.

-Hừ, từ nayvề sau haiđứa đừng nói những lời như vậy. Không nghe câu taivách mạch rừng sao?

Tần Tiền đivào phòng, nghe thấy Tần Bang nói vậy liền quát lớn.

-Cha, cái tên Lâm Vân kiađã mất tích lâu như vây, nghe nói cũng đã bị Bát..

Tần Bang còn chưa nói hết thì đã bị Tần Tiền cắt đứt.

-Tần giacủa chúng takhông còn liên hệ gìvới những người khác. Người ta ra saothì ra,không liên quan gìvới Tần gia. Mà tacần connhớ kỹ. Cho dù con cóthống hận người khác như thế nào đichăng nữa, cũng không thể chường bộ mắt hả hê rangoài như vậy được. Tổ chức sát thủ giết người phóng hỏa ởquốc giachúng ta,chẳng lẽ lại làmột chuyện đáng ănmừng sao? Thực là nguxuẩn.

- Con vàThăng nhinên làm ravẻ bình thường. Màcũng nên tự đánh giá lại sailầm của bản thân đi. Đừng phóng tất cả thù hận lên đầu người khác.

Tần Tiền nói xong, hừ lạnh một tiếng, xoay người đivào phòng đọc sách.

## 282. Chương 229: Vũ Tích Rời Đi

Mấy ngày nayLâm Vân đều rất sốt ruột, nhưng thấy haitên hải tặc cũng đã dốc hết sức mình lái thuyền rồi. Không cóbiện pháp nào khác, chỉ đành phải bình ổn lại tâm tình.

Tuy vậy, việc tuluyện đã không thể được. Với tâm tính của hắn hiện tại, tuluyện cũng vôích.

Lấy viên đá tobằng quả bóng rổ kia ranghiên cứu một lát. Nhưng không phát hiện ra cócái gìdị thường. Chỉ làviên đá rất cứng rắn, không biết làchất liệu gì. Tuycòn nhiều chất liệu màLâm Vân không biết, nhưng hắn cũng đã nghe nói rất nhiều. Màviên đá cómàu xanh như vậy hắn chưa từng nghe qua.

Mất nửa ngày không tìm rađược công dụng của nó, Lâm Vân đành thuviên đá này lại, lấy racái đồng hồ. Chiếc đồng hồ thoạt nhìn đã hết điện. Nhưng Lâm Vân không tin, nếu như đây làthiết bị truyền đi tintức, làm sao cóthể dễ dàng hết điện như vậy. Kiểm tracẩn thận một lần, xác thực làkhông còn điện. Đành phải bỏ lại chiếc đồng hồ vào Tinh Giới, rồi nghĩ biện pháp trở về.

Vô luận những người là ai,nếu dám động vào tập đoàn Vân Môn, Lâm Vân sẽ không dễ dàng buông thanhư vậy. Cho dùbọn chúng không còn chủ động đến gây sự, Lâm Vân cũng sẽ tìm tới hang ổcủa bọn chúng. Huống hồ từ lời khai của tên Luton kia, bọn chúng không cókhả năng từ bỏ ýđồ.

Mà tổ chức Hắc Thủ Băng Đao kia làmột tổ chức như thế nào? Rõràng muốn phá hoại công tycủa minh? Mình giống như chưa từng đắc tội bọn chúng đi? Nếu như nói việc Lâm Vân giết chết haingười của bọn chúng ởrừng rậm Amazon bị tổ chức này biết, Lâm Vân tuyệt đối không tintưởng.

Lúc ấy chỉ cómình vàHàn VũĐình. Hơn nữa bọn kiađều bị mình diệt khẩu. Hắn không tinHàn VũĐình cóthể đem chuyện này nói chongười khác biết. Nếu như đã không phải làHàn VũĐình, như vậy vì saotổ chức Hắc Thủ Băng Đao lại tập trung vào công tymình làm gì?

Nhớ lúc trước mình giết bốn người.. Có haingười làthành viên của Hắc Thủ Băng Đao. Còn haingười còn lại thì thuộc một tổ chức làm việc chochính phủ Mĩ. Mà haitên thành viên của Hắc Thủ Băng Đao kia cólẽ làđược thuê. Nhưng thông quangữ khí nói chuyện của bốn người đó, thì cóvẻ như haitổ chức này khá quen thuộc với nhau.

Mặc kệ bọn chúng làtổ chức gì, cũng không quan tâm thực lực của bọn chúng đến đâu. Nếu bọn chúng đã chọc giận mình thì phải nhận lấy hậu quả.

Lâm Vân lại nghĩ tới Hàn VũTích. Hainăm quakhông biết nàng ấy sống một mình như thế nào. Một côgái yếu đuối, vôthân vôcố ởbên ngoài, thực sự quá nguy hiểm. Nếu như VũTích xảy rangoài ýmuốn gì, như vậy cả đời hắn sẽ sống dày vò vàđau khổ. Thanh Thanh thì mình đã không được gặp lại rồi. Giờ chỉ còn có VũTích, nếu nàng ấy lại xảy rađiều gì, Lâm Vân tuyệt đối sẽ không thathứ chobản thân.

Dù có tuluyện đến mức cóthể hủy diệt một hành tinh, nhưng những thứ mất đicòn cóthể lấy lại được sao? Vừa nghĩ tới sắp được gặp lại VũTích, trái timcủa Lâm Vân liền tràn đầy lửa nóng.

Chỉ vì consông Tây Lương chết tiệt kia màmình bị giam cầm hainăm. Lâm Vân biết trong consông Tây Lương đó khẳng định có gìcổ quái. Nhưng với thực lực của hắn bây giờ, đivào sông Tây Lương chỉ tổ mất mặt.

Có lẽ một ngày nào đó, khihắn kết thành sáu saohoặc làbảy sao, hắn cóthể đivào đó. Nhưng điều đấy thật là xavời. Hiện tại hắn đang rơi vào trạng thái đình trệ tăng tiến tuvị. Tuylực lượng tinh thần vào banđêm cóthể hỗ trợ hắn tuluyện, nhưng còn kém linh khí nhiều lắm.

Hơn nữa, lực lượng tinh thần ởnơi này kém rất xa sovới đại lục Thiên Hồng. Đặc biệt khimình tiến vào một sao, tốc độ tuluyện lại càng thấp. Nếu hiện tại cóthật nhiều linh thạch thì thật tốt. Nếu cónhiều linh thạch, hắn không cần phải lolắng vấn đề thăng cấp.

Nhưng tìm linh thạch dễ vậy sao. Không chỉ nói lànơi này, ngay cả đại lục Thiên Hồng, mỗi một viên linh thạch đều làthứ quý báu.

Mà Lâm Vân còn phát hiện ramột hiện tượng kỳ quái. Cho dùtrong tay cólinh thạch, nhưng việc tuluyện vẫn rất chậm. Màngược lại, tu vimột saohiện giờ của mình lại mạnh hơn khi có tu vimột sao ởđại lục Thiên Hồng.

Huống chiTinh Hỏa của mình lại cómàu tìm, không như màu vàng lúc trước. Tinh Hỏa hiện tại rất mạnh, mạnh gấp mấy chục lần khiTinh Hỏa chỉ cómàu tím nhạt

Linh thạch thì vẫn phải tìm rồi. Tuynhiên từ nayvề sau, điđâu mình cũng muốn mang VũTích đitheo, không thể vứt bỏ nàng một mình được. Còn chuyện về Hắc Thủ Băng Đao, sau khigiải quyết xong sẽ lập tức mang VũTích đitới một chỗ yên tĩnh vàđẹp đẽ, hoàn thành nốt giấc mộng hạnh phúc của haingười.

-Vân Tích, trường vừa khai giảng màcậu đã xinnghỉ rồi sao?

Bùi Tiệp thấy Hàn VũTích đang thuthập không nhiều quần áo vàđồ đạc lắm vào trong vali, liền thắc mắc hỏi. Hai côbạn cùng phòng khác cũng kỳ quái nhìn Hàn VũTích.

-Ừ, mình phải điđây, cảm ơncác cậu đã chiếu cố minh trong hainăm qua.

Hàn VũTích khẽ cười nói. Từ lần trước xembộ phim vàbiết Lâm Vân vẫn bình yên vôsự, tâm tình của nàng vẫn vuivẻ chotới tận hôm nay,

-Cậu lànghỉ học luôn à?

Vương Yến kinh ngạc hỏi. Cô tacũng biết Hàn VũTích tốn không íttiền để vào đây học. Thật không ngờ mới học hainăm màđã xinnghỉ học rồi.

-Thật vậy sao, Vân Tích, cậu còn chưa cóchứng chỉ mà, tốn nhiều tiền như vậy, chẳng phải làlãng phí sao?

Lưu Lệ Quyên cũng cảm thấy tiếc tiền choHàn VũTích.

-Cảm ơncác cậu, mình vốn không cótính toán học ởđây để lấy bằng. Hiện tại mình phải trở về. Cólẽ từ nayvề saunếu có cơhội, mình sẽ trở lại thăm các cậu.

Hàn VũTích nói xong, nhấc cái vali không phải làlớn, rồi xoay người rời đi.

-Vân Tích, còn nhiều thứ như vậy cậu bỏ lại à?

Bùi Tiệp thấy Hàn VũTích chỉ chỉ lấy quần áo vàmấy thứ, còn những vật khác thì bỏ lại, liền vội vàng hỏi.

-Không cần đâu, cứ để chúng ởđó. Nếu mình trở lại thì mình sẽ cầm đi. Hiện tại cầm đihết saođược. Cảm ơncác cậu, tạm biệt.

Hàn VũTích nói xong thì đixuống tầng.

-Vân Tích, để mình tiễn cậu.

Tuy Bùi Tiệp không biết vì saoHàn VũTích lại muốn nghỉ học. Nhưng cô tabiết cómột số việc không nên hỏi, hoặc là cho dùhỏi, Vân Tích cũng chưa chắc nói ra. Chonên đành phải tiễn nàng rời đi.

-Không cần đâu, mình điđây…

Hàn VũTích cự tuyệt mấy bạn cùng phòng đưa tiễn, đixuống tầng.

Mấy người đứng ởcửa sổ nhìn bóng lưng Hàn VũTích dần dần xa,đều cảm thấy côbạn này của mình chắc cónhiều tâm sự. Trước kianàng luôn rầu rĩkhông vui, nhưng gần đây cóvẻ thay đổi rất nhiều. Vân Tích làmột côgái thực sự xinh đẹp. Tuy cónhiều vết sẹo trên mặt, nhưng vẫn không thể chelấp được dáng người hoàn mỹ vàlàn dabóng loáng của nàng.

Chỉ làkhông biết vì saomột côgái ưu túnhư vậy, lại không cónhiều namsinh truy cầu. Tuymặt của Vân Tích bị sẹo, nhưng thân hình vàlàn dacủa nàng tuyệt đối làthuộc cấp mỹ nữ, vậy mànàng không códanh tiếng gì ởtrong trường học này. Ngay cả namsinh trong lớp cũng không thấy aiđể ýtới nàng.

-Các cậu nghĩ Vân Tích sẽ trở về đây sao?

Đối với việc Hàn VũTích đột nhiên nghỉ học, Vương Yên cũng cảm thấy rất tiếc nuối.

-Mình nghĩ cậu ấy sẽ trở về. Chỉ làmình kỳ quái, cậu ấy học ởđây được hainăm, nhưng không thấy có namsinh nào truy cầu câu ấy. Chẳng lẽ các namsinh trong lớp mình đều bị mùsao? Chỉ biết hướng về khuôn mặt cósẹo của Vân Tích màkhông để ýcái khác?

Bùi Tiệp thấy Hàn VũTích đirồi mới lên tiếng bất bình chonàng ấy.

-Đúng vậy, mình cùng cảm thấy kỳ quái. Nếu mình là namsinh, thì mình đã sớm truy cầu Vân Tích rồi. Mình còn chưa thấy côgái nào cólàn da vàkhí chất như Vân Tích.

-Chỉ làkhông biết vì saobạn ấy lại cónhiều vết sẹo trên mặt như vậy. Thật làđáng tiếc.

Vương Yến cũng đồng ývới lời Bùi Tiệp.

- Mà saoVân Tích không mang một quyển sách nào đinhỉ? Không phải cậu ấy đến đây để học sao?

Lúc này Lưu Lệ Quyên mới phát hiện Hàn VũTích để lại thùng sách, không cómang đi.

- A,bên này còn cótận một thùng thư nè.

Lưu Lệ Quyên mở một cái thùng giấy bên cạnh, ởtrong làđủ loại bức thư vàthiệp chúc mừng.

- Rõràng đều làthư tình của namsinh ghi .Phần lớn là namsinh của lớp mình. Nhưng không thấy bức nào được mở ra.Thật làkỳ quái….

Lưu Lệ Quyên đếm quasố thư trong này, thì thấy cóhơn một trăm bức thư. Màkhông thấy bức thư nào được bóc tem. Đều giống như giấy vụn bị vứt vào đây vậy.

- A, xemnè, có haimươi bức thư cótên haimươi namsinh chúng tađều không biết. Mànhững bức thư này đồng dạng cũng không được mở ra.Nếu làmình, thì mình ítnhất đã mở ra xemhọ viết gìtrong đó rồi.

Bùi Tiệp cũng lật raxem, rồi nói.

- Xem raVân Tích coimấy bức thư này làgiấy vụn ném vào trong thùng này rồi. Mình nghĩ ramột cách haylắm. Chúng tayêu cầu những người viết thư này mời chúng ta ăncơm. Mỗi lần mời làtrả lại chohọ một bức. Các cậu cảm thấy cách này như thế nào?

Vương Yên cầm lấy môt bức thư chưa được bóc qua, bỗng nghĩ ramột điều rồi hưng phấn nói với haingười kia.

## 283. Chương 230: Cá Tiêu Sả Ớt

-Mình còn tưởng namsinh của lớp mình bị mùnữa, xem rakhông phải như vậy. Mình thật muốn xembên trong mấy bức thư này ghigì. Nhưng chắc cũng chả có gì hay màxem. Không phải nói ngưỡng mộ thì cũng làyêu emngay cái nhìn đầu tiên gìđó. Chỉ làhơi tức vì hainăm naymình mới cónhận được bốn bức thư tình.

Bùi Tiệp nói xong, lộ vẻ không camlòng.

-Cậu còn tốt hơn mình Mình mới nhận được haibức. Vương Yến làmỹ nữ, chắc thuđược nhiều hơn chúng mình rồi.

Lưu Lệ Quyên quay đầu hỏi.

-Mình chỉ cóhơn haimươi bức thôi, còn kém Vân Tích xa lơ xalắc. Vân Tích thật làkiên nhẫn. Nếu làmình. mình đã mở ra xemhết rồi.

Vương Yến nói.

-Kỳ thật, mình cảm thấy không phải làVân Tích kiên nhẫn, mà cơbản cậu ấy coinhững bức thư này lànhững thứ bỏ đi, không đáng xemxét. Màcậu ấy không trả lại hayhồi đáp bọn họ vìtính cách của cậu ấy rất thiện lương. Cậu ấy không muốn mấy namsinh kiatự ti hay làmất mặt. Mình cảm thấy Vân Tích không giống với những sinh viên chúng mình lắm. Mà cóvẻ như cậu ấy đã yêu vị huấn luyện viên Lâm trên bộ phim kiarồi phải. Các cậu cóthấy từ lần xembộ phim ấy xong, cậu ấy cóvẻ sáng sủa hơn lúc trước rất nhiều không? Còn có, mình nhớ lần đó đi xemphim, cậu ấy còn nói:” Nếu như anhấy thực sự làLâm Vân, thì mình rất muốn gả cho anhấy.” Lúc đó mình còn bất ngờ viVân Tích cóthể nói rađược như vậy.

-Bây giờ nghĩ lại chắc cậu ấy thích những chàng trai như anhchàng Lâm Vân kiavậy. Nếu không phải mặt của cậu ấy cósẹo, thì mình nghĩ cậu ấy rất xứng với anhchàng huấn luyện viên Lâm kiarồi. Nhừng dù saođây cũng chỉ làphỏng đoán của mình. Còn các cậu thấy thế nào?

Bùi Tiệp nói xong còn ravẻ chờ mong.

-Mình thấy cậu suyđoán rất cólý. Nhưng cho dùmặt của Vân Tích trở lại bình thường, cậu ấy cũng không cókhả năng đến với vị huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh kiađâu. Haingười vốn không cùng một thế giới. Về cơbản cóthể nói haingười giống như haiđường thẳng song song vậy, không thể giao nhau được.

-Một người như huấn luyện viên Lâm, khẳng định córất nhiều giatộc lớn thèm muốn, đâu tới phiên dân chúng như bọn mình. Mình nghĩ vẫn nên tính kế để ăncơm của đám namsinh kia a.

Vương Yến bắt đầu nghĩ về kế sách của Lưu Lệ Quyên .

Hôm nayđã làngày 10tháng 9,còn có 10ngày nữa làtới cuộc ước hẹn với Lâm Vân rồi. Trong lòng Hàn VũTích luôn bồn chồn, lođược lomất. Buổi sáng tinh mơ sau khitừ biệt với các bạn cùng phòng, tuycòn hơn một tuần lễ, nhưng Hàn VũTích không muốn lúc đó phải vội vội vàng vàng trở về. Nàng muốn trở về sớm một chút, đề phòng cóbất trắc gì khi điđường.

Nàng rất nhớ Lâm Vân, nhưng lại sợ đến lúc đó không gặp được hắn. Cái cảm xúc trong lòng đó thật không cócách nào nói rõ. Tâm lýchờ đơi, lolắng, sợ hãi, khiến chonàng không thể bình ổn tâm tình được.

Lúc Hàn VũTích lần nữa trở về Phần Giang, thì không thấy Mỹ Na ởnhà. Phòng của nàng thì không biết bị aidọn đitoàn bộ rồi. Màphòng của Mỹ Navẫn như vậy.

Đang nghĩ Mỹ Na cóphải đilàm, nhưng lại phát hiện phòng của Mỹ Nachỉ cógiường vàchăn mền, các đồ dùng khác đều bị dọn đirồi.

- VũTích, cháu đã trở lại rồi à?

Đang lúc Hàn VũTích muốn dọn dẹp, thì nghe thấy cóngười gọi mình, quay đầu lại làbác gái chothuê nhà.

-Vâng, màMỹ Nadọn điđâu rồi bác?

Hàn VũTích vội vàng hỏi.

-Hiện tại Mỹ Natới Yên Kinh làm việc rồi. Tuynhiên con bévẫn trả đủ tiền hàng tháng chongôi nhà này. Con bébảo để dành khinào cháu về thì cóchỗ màở.

Bác gái thuê nhà liền trả lời.

-Vậy ạ..

Trong lòng Hàn VũTích tự nhủ, không biết Mỹ Nalàm gì ởYên Kinh? Con bélàm gì cóthân thích hayngười quen nào ởđó đâu?

-Bác gái, bác biết vì saoMỹ Natới Yên Kinh làm việc không?

Hàn VũTích kỳ quái hỏi.

-Hình như một người anhtrai nào đó của con bélàm ởđó thì phải. Bác cũng không biết rõràng lắm. VũTích, nếu cần đồ đạc gìthì cứ nói với bác. Hiện tại bác cóviệc phải đitrước.

Bác gái chủ nhà nói xong liền rời đi.

-Vâng cháu biết rồi, cảm ơnbác.

Hàn VũTích đợi chobác gái chủ nhà rời đi, liền quét dọn căn phòng lại chosạch sẽ.

Sau khi lauchùi xong thì vừa tắm vừa suynghĩ, xem ratối nayđành phải ngủ trong phòng của Mỹ Narồi. Màđồ đạc của mình không biết Mỹ Na cómang đitheo không? Tuynhiên hiện tại Hàn VũTích không có ýgọi điện thoại choMỹ Na.

Nàng thầm nghĩ một mình lẳng lặng chờ đợi Lâm Vân trở về, không muốn bất kỳ aiquầy rầy nàng.

Hàn VũTích chuẩn bị xong những vật này, rồi muốn đi ăncái gìđó. Còn chín ngày nữa, nhưng đối với nàng lại đằng đẵng như chín năm vậy. Lúc ởtrường học còn cóthể chậm rãi trôi qua, nhưng hiện tại chỉ cómột mình chờ đợi, mới biết cái gìđược gọi làdày vò.

Đi ra khunhà, Hàn VũTích đã bất tribất giác điđược một lúc, rồi tới gần công ty.Nhìn công tymình đã làm việc vài năm này, Hàn VũTích không hề cóchút hoài niệm nào. Tuykhông biết là aicung cấp thông tin choTần Thăng, nhưng Hàn VũTích vẫn cóthể đại khái đoán ra,người này chính làPhương Bình.

Buồn cười lúc trước mình vìnghe Phương BÌnh nói, màtát Lâm Vân một câu. Vìcái tát này mànàng không biết hối hận baonhiêu lần. Không biết baonhiêu lần muốn mở miệng xinlỗi Lâm Vân.

Có thể tượng tưởng lúc đó anhấy sững sờ vàkhổ sở như thế nào. Nhưng anhấy vẫn để lại quà chomình ởPhụng Tân. Đó làbộ nội y hoaSơn Trà, cũng làmột trong mấy thứ màmình trân quý nhất. Lúc nhận được bộ nội y hoaSơn Trà này, nàng mới biết được, nguyên laiLâm Vân cũng nghĩ tới mình, chứ không phải chỉ làmình tương tưmột phía.

Nghĩ tới đây, Hàn VũTích ngẩng đầu nhìn, mới thấy mình đã đitới quán cơm Hồ Nam.

Hàn VũTích tiến vào quán cơm. Hiện tại còn sớm nên quán cơm không nhiều khách lắm. Chỗ ngồi lần trước với Lâm Vân vẫn để trống. Hàn VũTích đitới đó, ngồi xuống chỗ ngồi cũcủa mình.

Mà chỗ ngồi đối diện không có ai,Lâm Vân chưa về. Hàn VũTích sững sờ nhìn chỗ ngồi cũcủa Lâm Vân, hiện tại nếu anhấy ởđây thì thật làtốt.

- Xinhỏi côcần gọi món gì?

Nhân viên phục vụ thấy côgái kia đivào rồi chỉ ngồi đó sững sờ, trong lòng rất làkỳ quái. Chỗ ngồi kia cócái gìđâu nhỉ, màthường xuyên cónữ nhân tới đây rồi ngồi sững sờ. Lần trước cómột côgái rất xinh đẹp cũng thường thường đến đây ngồi ởchỗ đó bần thần. Mà côgái lần này nếu không cósẹo trên mặt thì cũng làmột nữ nhân cực kỳ xinh đẹp.

Nghe cóngười gọi nàng, Hàn VũTích thanh tỉnh lại, vội vàng nói:

-Chỉ cần một đĩa cátiêu sả ớt làđược rồi. Màchị cóthể bật bài “Làm người yêu của anh’ chotôi nghe được không?

Nhân viên phục vụ rất làthật không biết nói gì, đến đây ăn màchỉ gọi mỗi một món, không phải làquá ítsao. Nhưng khách đã yêu cầu như vậy, cũng chỉ đành gọi vào phòng bếp

-Một đĩa cátiêu sả ớt nhé.

Không biết là vìnhân viên phục vụ này muốn Hàn VũTích ănxong sớm rồi rời đi, hay là dohiện tại ítkhách ngồi, màmón cátiêu xả ớt rất nhanh được mang lên.

Hàn VũTích nhìn đĩa cá, cầm chiếc đũa gắp một miếng rồi chovào trong miệng. Một cảm giác cay sètrực tiếp xông vào cổ họng của Hàn VũTích, khiến nàng không ngừng hokhan, nước mắt cũng theo đó màrơi xuống. Không biết cóphải dovị caycủa cá haykhông.

“…Em biết anhsẽ không quên em,sẽ không vứt bỏ emmột mình mà bayđi…”

Tiếng catruyền tới, Hàn VũTích nghe mêmẩn, thậm chí còn quên rằng mình tới đây là ăncơm.

-Chị VũTích….

Một tiếng kêu kinh ngạc cắt đứt sự chìm đắm trong tiếng cacủa Hàn VũTích.

Hàn VũTích ngẩng đầu lên, rõràng thấy TôTĩnh Như. TôTĩnh Như cóvẻ rất kinh ngạc khinhìn thấy Hàn VũTích ởđây. Hàn VũTích vừa cười vừa nói:

-Tĩnh Như, emcũng tới nơi này à?Ngồi đi..

-Mặt chị…

Tô Tĩnh Như không nói tiếp nhưng nước mắt đã không nhịn được rơi xuống. Một mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, ngay cả mình cũng phải ghen ghét, không biết là ai cóthể nhẫn tâm như thế?

Hàn VũTích lắc đầu không nói gì, nàng không muốn nói về chuyện này.

Tô Tĩnh Như cũng hiểu suynghĩ của Hàn VũTích, vội vàng chuyển chủ đề:

- VũTích, chị trở về từ lúc nào vậy? Emtìm chị mãi màkhông thấy…

-Chị vừa về từ hôm qua, các em cókhỏe không?

Biểu lộ hiện tại của Hàn VũTích cóvẻ như rất bình thản. Ngoại trừ việc của Lâm Vân ra,các việc khác trong mắt nàng đều là cócũng được, không cócũng không sao.

Cảm thấy ngữ khí bình thản của Hàn VũTích, TôTĩnh Như ngượng ngùng cười nói:

-Mọi người đều khỏe. Cam Daotrở về quê nên chưa liên lạc được. Từ Yên thì đang ởPhụng Tân quản lýcông tybên kia. Chỉ có em làrảnh rỗi….

Trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ vàbuồn chán.

Hàn VũTích nhìn thoáng qua TôTĩnh Như. Nàng không phải làkhông biết tâm tưcủa TôTĩnh Như, nhưng vật gìcũng cóthể nhường, chỉ cólão công làtuyệt đối không thể chongười khác. Nên nàng chỉ trầm mặc, imlặng không nói. Hào khí lập tức trở nên xấu hổ.

## 284. Chương 231: Suy Nghĩ Của Mỗi Người

-Cứ cách vài ngày emlại tới nơi này ngồi một lúc. Không ngờ lại gặp lại chị ởđây, thật sự là maymắn. Chị cóbiết Lâm Vân đã trở về Phần Giang rồi không…

Tô Tĩnh Như thấy Hàn VũTích không nói lời nào, liền chủ động nói ra.

-Lâm Vân đã trở lại…

Thanh âmcủa Hàn VũTích runrẩy, đột nhiên đứng lên nói.

-Đúng vậy, anhấy đã trở lại. Nhưng emchỉ nghe nói anhấy trở lại màthôi, chứ chưa thấy mặt. Lần trước emnghe nhân viên trong công tycủa emnói làLâm Vân muamột bộ quần áocủa công ty.Nhân viên bán hàng còn lấy thừa của anhấy chín mươi nghìn nguyên đây này. Chỉ là emmột mực không gặp được anhấy. HIện tại cũng nhanh hainăm rồi.

Tô Tĩnh Như biết Lâm Vân trở về Phần Giang làlúc trước nghe Đường Tử Yên nói trong điện thoại.

Nhưng nàng đitới Phần Giang lại không gặp được hắn. Thậm chí nàng cũng đã tới sơn trang Hoàn Hồ hỏi thăm, vẫn không cóbất kỳ tintức gìcủa Lâm Vân. Chỉ biết một điều làđịa vị của Lâm Vân ởLâm giađã thay đổi hoàn toàn. Từ một thiếu giahoàn khố aitrong dòng họ cũng coithường, thì nayđã trở thành nhân vật chạm tay cóthể bỏng.

-Nhanh hainăm rồi? Nhanh hainăm…

Hàn VũTích lẩm bẩm nói, rồi ngồi xuống. Lúc đó mình vẫn còn đang ởPhần Giang, vì sao anhấy không đến gặp mình? Chẳng lẽ anhấy không muốn gặp lại mình sao?

Không, tuyệt đối sẽ không. Hàn VũTích lập tức chối bỏ suynghĩ này. Nàng đã từng nói qua, sẽ không hoài nghi Lâm Vân nữa. Lúc ấy hắn nhất định cóviệc gấp, muốn làm xong mới trở về gặp mình, nhưng về saumình lại rời đi. Nhất định lànhư vậy. Nghĩ tới đây, nàng rất hối hận vìquyết định ra đilúc đó, nếu biết vậy thì không đirồi.

Tô Tĩnh Như thấy Hàn VũTích cúi đầu trầm mặc không nói, cũng không lên tiếng. Nhưng khinhìn thấy trên mặt bàn chỉ cómột đĩa cásả ớt, lập tức nhớ tới lúc trước mình vàLâm Vân ăncơm ởchỗ này, Lâm Vân đã gọi món đó.

Chắc đây cũng làmón ăn màLâm Vân đã gọi khi đicùng với chị VũTích. Nhưng ăncơm cũng không thể chỉ gọi một món a

-Chị VũTích, nếu không chúng tagọi thêm vài món rồi ăncơm nhé?

Hàn VũTích ngơ ngác nhìn TôTĩnh Như, giống như chưa hồi phục tinh thần.

-Chị VũTích, saochị chỉ gọi cómột món?

Tô Tĩnh Như thấy Hàn VũTích không chú ýtới lời của mình, đành phải hỏi lại.

Hàn VũTích nhìn thoáng qua TôTĩnh Như, suynghĩ giống như cóchút rời rạc, thật lâu mới lên tiếng:

-Ngày đó làmột ngày chị hạnh phúc nhất. Lúc chị vàLâm Vân tới đây dùng cơm, Lâm Vân đã gọi một bàn thức ăn. Ngoại trừ đĩa cátiêu sả ớt ra,thì toàn làmón màchị thích ăn…

-Chỉ cómón cátiêu sả ớt này là anhấy thích. Chính làchị còn đoạt món ăncủa anhấy. Hiện tại chị rất hối hận vìđã làm như vậy. Anhấy đã gọi toàn món chị ưathích như vậy rồi. Mà anhấy khẳng định không thích ănnhững món thanh đạm kia. Bữa ănđó làchị mời anhấy, nhưng anhấy lại trả tiền…

Nói tới đây, Hàn VũTích không khống chế được tâm tình, nằm xuống bàn khóc.

Tô Tĩnh Như vội vàng anủi:

-Lúc ăncơm, namnhân trả tiền làchuyện bình thường, chị không cần phải longhĩ như vậy.

-Nhưng emkhông biết, anhấy không cótiền, tiền anhấy kiếm được đều lànhặt đồ bỏ đirồi bán. Em cóbiết để được batrăm nguyên phải nhặt baonhiêu thứ không? Emkhông biết, nhưng chị biết. Về sauchị dùng một tuần nhặt chai lọ bỏ đi, cũng chỉ bán được cómột trăm nguyên màthôi. Anhấy cósố tiền dó, nhất định làphải ănmặc tiết kiệm lắm mới dành dụm được. Anhấy làmột người cóngạo khí. Mặc dùbạn của anhấy làngười cóiền, nhưng chị nghĩ anhấy nhất định sẽ không hướng bọn họ vaytiền.

-Số tiền mà anhấy tiết kiệm, không camlòng dùng tới, lại vìchị màdùng hết. Anhấy muamột cái gối dựa chochị, mời chị một bữa cơm, lại giúp chị muacái dây vòng. Số đó gộp lại cũng phải hơn tám trăm nguyên. Màquần áotrên người anhấy còn không tới một trăm nguyên, lại cóchỗ rách nát. Để cósố tiền đó anhấy phải nhặt đồ bỏ đi baonhiêu lâu? Hôm đó anhấy chắc làrất đói bụng, nhưng chị lại đoạt đồ ăncủa anhấy.

-Đó cũng làngày sinh nhật của chị, dochị không nhận được quà tặng của anhấy màtrong lòng ủy khuất. Nhưng ngay cái đêm đó, anhấy lại làm chochị một món quà chỉ có duynhất trên thế giới. Lúc anhấy lấy racái dây vòng, làchị biết anhấy nhớ rõngày sinh nhật của chị. Chị đã khóc, bởi vìđó làmón quà sinh nhật tốt nhật màchị đã được nhận.

- LàLâm Vân đưa chochị…

Hàn VũTích nói tới đây, vuốt Tưởng Niệm trên ngực. Nghĩ tới sắp được gặp lại Lâm Vân, trong lòng nàng chỉ có vôtận ônnhu.

Tô Tĩnh Như nhìn Hàn VũTích thỏa mãn vuốt vòng cổ, trong lòng suynghĩ.”Lâm Vân không cóliên quan gìtới mình, chỉ làcứu mạng mình một lần màthôi. Màmình cótình cảm với hắn làtương tư màthành. Tình cảm hiện tại của mình làsùng bái hay làcảm kích hắn? Cólẽ domình chưa được gặp một người namnhân nào khác vĩđại hơn hắn, nên mới có suynghĩ như vậy? Nhưng trên thế giới này, còn có ai vĩđại hơn hắn sao?”

Nếu Lâm Vân cũng đối đãi với mình như với Hàn VũTích, chính mình sẽ như thế nào? Thầm thở dài một tiếng, cónhiều thứ, dùliên tưởng đến mấy, cũng không thể thành hiện thức. Lúc mình cầm Tưởng Niệm trong taycũng rất làyêu mến. Đáng tiếc nókhông thuộc về nàng.

Nguyên laichiếc vòng độc nhất vônhị này là doLâm Vân làm tặng chovợ của hắn. Thật làhâm mộ. Lần nữa thở dài, TôTĩnh Như nhìn chằm chằm vào vòng cổ rên ngực của Hàn VũTích, rõràng sững sờ.

-Chị trở về làgặp Lâm Vân sao?

Tô Tĩnh Như nhìn Hàn VũTích hỏi.

-Ừ, chị sắp gặp lại anhấy rồi, hiện tại chị cảm thấy rất vuivẻ, chị..

Hàn VũTích nói tới đây làdừng lại. Bởi vìnàng sợ mình ngày đêm thương nhớ, cuối cùng lại không nhìn thấy Lâm Vân.

Tô Tĩnh Như minh bạch tâm tưcủa Hàn VũTích. Tuytâm tình cóchút buồn bã, nhưng vẫn lên tiếng anủi:

-Lâm đại cađã nói trở về gặp chị, vậy thì anhấy nhất định sẽ trở lại. Anhấy sẽ không lừa gạt chị đâu. Hơn nữa emcảm giác được Lâm đại cacũng rất nóng lòng gặp lại chị. Chị phải tintưởng vào anhấy, tintưởng vào chính mình.

-Chị sợ…

Hàn VũTích nói được haichữ, đột nhiên cảm giác, chuyện này cóthể nói chongười khác nghe sao? Chỉ cần nói choLâm Vân nghe làđược rồi.

Tô Tĩnh Như biết Hàn VũTích lolắng cái gì, muốn nói lời anủi, nhưng lại không tìm được lời nào phù hợp. Dù saohơn hainăm rồi nàng mới gặp lại Hàn VũTích. Màchiếc vòng cổ kiavốn trong taymình, hiện tại lại ởtrên cổ của Hàn VũTích.

Nàng rất muốn Lâm Vân cũng làm chomình một cái vòng cổ như vậy. Nhưng Lâm Vân tốn nhiều tâm tưlàm cái vòng cổ như vậy, làđể tặng chovợ của hắn. Còn mình đâu là gìcủa hắn, hắn có lý dođể làm vòng tặng mình sao ?

Hàn VũTích nhìn TôTĩnh Như. Một người thông minh như nàng, saokhông biết TôTĩnh Như đang suynghĩ cái gì. Nàng còn biết Cam Daocũng cótình cảm với Lâm Vân. Đột nhiên Hàn VũTích cócảm giác rất hạnh phúc, bởi vìtrong lòng Lâm Vân chỉ cónàng màthôi

Tô Tĩnh Như cũng làmột côgái cótâm tưtinh tế, nàng nhìn biểu lộ hạnh phúc của Hàn VũTích làhiểu. Ánh mắt cóchút ảm đạm, chuyển chủ đề khác hỏi:

-Chị VũTích, nếu không gọi thêm vài món rồi chúng tauống chút rượu nhé.

Hàn VũTích ngẩng đầu nhìn TôTĩnh Như nói:

-Thôi, chị ănmột món làđủ rồi. Nếu emmuốn ănthì cứ gọi đi. Về uống rượu, Lâm Vân không ởđây, chị không muốn uống.

Nghe Hàn VũTích nói như vậy, TôTĩnh Như cũng làrất bất đắc dĩ. Đành phải gọi haibát cơm. Thức ănthì vẫn làđĩa cátiêu sả ớt. Vìkhông chịu được cay, nên haingười vừa ănvừa đổ mồ hôi, nước mắt chảy quanh.

-Khó trách Lâm Vân chỉ thích ăncay. Bởi ăn cayxong, dưvị của nóvẫn còn..

Hàn VũTích buông bát xuống, nhìn TôTĩnh Như ănvất vả như vậy cũng biết cô bénày ănkhông được cay.

-Gộp số lần ănớt trước kiacủa emlại cũng không bằng ănmột bữa hôm nay. Thật là caychết mất.

Tô Tĩnh Như uống vài ngụm nước, vỗ ngực nói.

-Chị phải điđây, Tĩnh Như, tạm biệt em….

Hàn VũTích ănxong định chào từ biệt TôTĩnh Như.

- Emcũng xong rồi, nếu không để emtống chị trở về. Chị đang sống ởđâu?

Tô Tĩnh Như vội vàng hỏi.

-Cũng được, vậy thì cảm ơnem…

Hàn VũTích tự nhủ, đinhờ xecủa TôTĩnh Như cũng tốt, đỡ phải chờ xe

Đưa Hàn VũTích trở về khuchung cư, bởi vìHàn VũTích không mời TôTĩnh Như vào nhà. Nên tuy TôTĩnh Như rất muốn xemchỗ ởcủa Hàn VũTích, nhưng cũng đành phải thôi.

Hàn VũTích cũng có ýđịnh mời TôTĩnh Như vào nhà, nhưng hôm naynàng mới chuyển về, ngay cả chén nước đều không có, thì saomời khách được. Mànàng cũng không muốn TôTĩnh Như quấy rầy cuộc sống yên tĩnh hiện tại.

## 285. Chương 232 (1): Chúng Ta Về Nhà Thôi

Hai năm không dùng điện thoại, điện thoại của nàng đã không biết vứt điđâu rồi. Nàng đã quên người của Hàn gia, kể cả emgái Hàn VũĐình. VũĐình lấy đigiấy lyhôn của nàng, đến hiện tại nàng vẫn không cócách nào thathứ. Còn người trong nhà thì coinàng như một thức hàng hóa. Cói aiquan tâm tới suynghĩ của nàng không? Chonên nàng càng chán ghét bọn họ.

Nàng muốn dành mấy ngày còn lại để một mình chờ đợi Lâm Vân, không muốn aiquáy rầy. Kể cả TôTĩnh Như trong đó.

Tô Tĩnh Như đirồi, Hàn VũTích đivào căn phòng của Mỹ Na,chuẩn bị phủ bủi bặm nấm mốc trên chăn mền. Nhưng lại phát hiện chăn mền rất sạch sẽ. Điều này chứng tỏ Mỹ Nathường xuyên trở về phơi chăn mền. Chỉ làkhông biết Mỹ Nađang ởđâu.

Đi bộ lâu như vậy, Hàn VũTích cũng cảm thấy cóchút mệt mỏi. Nàng muốn nghỉ ngơi sớm, rồi ngày maitới bệnh viên Thanh An xemmột chút. Đề phòng Lâm Vân tới đó trước, mình lại không gặp được hắn.

Rũ cái chăn mỏng, thì lại phát hiện cómột bức thư rơi xuống đất. Hàn VũTích nhặt bức thư lên, làchữ của Mỹ Na:

-Chị VũTích, em vàLâm đại cađều rất khỏe. Lâm đại camở một công tylớn ởYên Kinh, chính làtập đoàn Vân Môn đó. Lâm đại canói với emrằng, công tynày cũng làcủa chị. Emthật sự cảm thấy vui chochị

-Chị VũTích thật biết nhìn người a.Chị không biết đâu, lúc trước khigặp Lâm đại ca ởYên Kinh, anhấy đẹp trai lắm. Embiết chị không phải vìLâm đại cađẹp trai màyêu anhấy, nhưng emvẫn muốn nói chị biết nhìn người, hìhì.

- Hainăm trước, khichị rời đikhông lâu, Lâm đại cacũng đã tới đây. Anhấy biết chuyện của chị xong rất làthương tâm, cũng rất phẫn nộ. Anhấy bảo emtới tập đoàn Vân Môn làm việc, còn anhấy thì đitới Hàn giagiúp chị báo thù.

- Em mơhồ nghe được vài tintức, cũng không biết làđúng haysai. Nghe nói Lâm đại cađánh gãy chân người của Hàn gia. Mà vichị, nên Lâm đại camới buông tha cho chacủa chị. Còn cóchính là, Lâm đại cacũng đitới Tần giacủa Yên Kinh, rồi đánh gãy chân của Tần Thăng.

-Lúc Lâm đại canghe emkể laichuyện của chị, anhấy thực sự đau lòng. Emcòn lần đầu tiên trông thấy Lâm đại carơi lệ, khiến emcũng không đành lòng nhìn. Đồ đạc trong phòng chị cólẽ là doLâm đại cacầm đihết rồi. Chỉ làkhông biết anhấy lấy đâu rachìa khóa để màvào.

- Sau khiLâm đại carời đi, emcòn gặp lại anhấy ởYên Kinh. Rồi từ lúc đó thì không nhìn thấy anhấy nữa. Anhấy đã vắng mặt công tygần hainăm rồi. Nghe emgái Lâm Hinh của anhấy nói là do anhấy đitìm chị, chỉ làkhông biết anhấy điđâu tìm chị.

-Về sau cómột lần Lâm Hinh nói Lâm Vân đitìm một người rất lợi hại trả thù. Nghe nói bản lĩnh của người kiarất lớn, còn làchưởng môn của môn phái truyền thừa nào đó. Emcũng không hiểu lắm, chỉ truyền đạt lại lời Lâm Hinh nói màthôi. Lâm Hinh lolắng Lâm Vân đitìm môn phái này. Nhưng emnghĩ, nếu Lâm đại cakhông tìm thấy chị thì anhấy sẽ trở về, nên chị không cần phải lolắng.

- Emthường trở về nhà cũđể xemchị đã quay lại chưa. Nếu nhìn thấy bức thư này thì chị nhớ gọi điện thoại lại cho emnhé. Còn nữa, chị đừng bỏ đilần nữa, bằng không Lâm đại catrở về tìm không thấy chị, anhấy lại thương tâm.

-Công tycủa Lâm đại cahiện tại rất phát triển. Chị đã biết nội y'Vân Tằm Miên' là doLâm đại calàm chưa? Hiện tại, Dưỡng Nhan Hoàn, Dưỡng sinh hoàn đều làsản phẩm của Lâm đại ca,cũng làsản phẩm chủ yếu của tập đoàn Vân Môn.

- Embây giờ làmột quản lýcủa phòng tài vụ của tập đoàn Vân Môn. Rất mong chị sớm quay về rồi tới công tylàm với em. Hìhì, từ nayvề sauchị chính làmột tiểu phú bàrồi!. Chị về sớm nhé, chúng emđều rất nhớ chị. Mỹ Na!

Hàn VũTích buông bức thư xuống, haimắt đã sớm đẫm lệ.

“Lâm Vân, embiết là anh cóthể làm mọi chuyện. Nhưng chỉ mong anhngàn vạn lần đừng đibáo thù. Emchỉ muốn anhtrở về bên em làđược rồi. Emcũng không cần làm tiểu phú bà gìcả, chỉ cần ởbên cạnh anh làđược”

“Khó trách lần trước Lâm Vân không tìm mình. Nguyên lailúc Lâm Vân trở lại thì mình đã đi. Thật làhối hận, nếu lúc đó mình không đivội vã, thì đã cóthể gặp lại Lâm Vân rồi không?”

“Nhưng không biết Lâm Vân gặp môn phái kia cógặp nguy hiểm không? Vì saohơn một năm rồi chưa cótrở về? Tĩnh Như nói Lâm Vân đã trở lại một lần, hẳn làlúc Lâm Vân trở lại tìm minh”

Hàn VũTích đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng cómột dự cảm không tốt. Lâm Vân đitìm môn phái kiabáo thù đã lâu như vậy không cótrở về. Nếu anhấy báo thù xong thì ítnhất cũng phải quay lại nói với Lâm Hinh một tiếng mới đúng. Chả lẽ anhấy xảy rachuyện gì? Hàn VũTích càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa.

Nàng biết rõ, chỉ cần Lâm Vân còn sống, mà anhấy quan tâm tới emgái của anhấy như vậy. Muốn làm xong việc rồi đitìm mình, nhất định làmuốn trở về chào hỏi với emgái anhấy một câu. Nhưng sự thật làLâm Vân rời đikhông có tintức. Lâm Vân cóxảy rachuyện gìkhông? Nếu như Lâm Vân xảy rachuyện, cũng đã hainăm rồi, mình sống trên thế giới còn có ýnghĩa gìnữa? Mình đau khổ chờ đợi vài năm chẳng lẽ lại cókết quả như vậy?

Hàn VũTích thật sự khống chế không nỏi suynghĩ miên man, lại thỉnh thoảng anủi bản thân, làLâm Vân không xảy rachuyện gì.

“Mình phải tintưởng anhấy. Vài ngày nữa làmình cóthể gặp lại Lâm Vân rồi, ngày đó anhấy chắc chắn sẽ trở lại. Anhấy không thất hứa đâu, sẽ không…”

“Nhưng nếu Lâm Vân không trở về?”

Hàn VũTích không muốn nghĩ tới điều này nữa. Nàng thà rằng chờ đợi trong lolắng, còn hơn lànghĩ tiếp. Trong thời khắc này, nàng chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn, để mình cóthêm thời gian để chờ đợi. Đừng để đến ngày đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả.

Mà Dưỡng Nhan Hoàn màcác bạn học suốt ngày thảo luận không ngờ lại doLâm Vân làm. Mình cũng phải nghĩ tới điều này sớm mới đúng. Một thứ oanh động như nội y'Vân Tằm Miên' như vậy, ngoại trừ Lâm Vân ra,còn có ai cóthể làm được?

Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Hàn VũTích cũng đitới bệnh viện Thanh An,rồi ngơ ngác nhìn vào bệnh viện. Nàng sợ vạn nhất Lâm Vân trở về sớm lại không trông thấy mình. Mình ởchỗ này chờ anhấy, nếu anhấy trở lại khẳng định sẽ thấy mình. Anhấy tuyệt đối không lừa gạt mình. Anhấy đã nói ngày haimươi mốt sẽ trở về, thì sẽ không kéo dài tới ngày haimươi hai.

Trước đây vìmình không tin anhấy màhiểu lầm anhấy rất nhiều. Hàn VũTích đã âmthầm thề trong lòng, từ nayvề sau, vôluận Lâm Vân nói cái gì, nàng cũng đều tintưởng.

Nghĩ tới lần trước đưa Lâm Vân trở về từ bệnh viện này. Tuyđã trôi qua banăm, nhưng lại giống như ngày hôm quavậy. Hôm đó, bác gái chăm sóc choLâm Vân đã nghi ngờ Lâm Vân khỏi bệnh, vậy màmình lại không tintưởng bàấy. Khibiết thì cũng đã quá muộn.

….

Hiện tại Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Mặc dùtên râu quai nón rất biết điểu khiển tàu để tránh điđội tuần tra, nhưng chỉ được một ngày, lại gặp phải tàu tuần racủa Đài Loan ởgần đảo Peng chặn lại.

-Làm saobây giờ?

Tên râu quai nón hỏi Lâm Vân. Trốn tránh một conthuyền thì không sao, nhưng nếu như gây sự với tàu tuần trathì sẽ kéo tới một đống tàu tuần trakhác.

-Không phải lolắng, cứ tiếp tục tăng tốc về phía trước.

Lâm Vân lạnh lùng nói. Hắn không quan tâm thuyền hải tặc này cóbị bắt haykhông, hắn chỉ quan tâm cóthể kịp trở về gặp VũTích haykhông màthôi. Đáng tiếc một chiếc điện thoại của mình đã hết điện, không thì đã gọi về báo bình anrồi.

Quả nhiên tàu tuần tra rahiệu chotàu hải tặc dừng lại để kiểm tra. Nhưng một lúc sautàu tuần trathấy contàu kiakhông có ýdừng lại màtăng tốc độ, liền lập tức đuổi theo.

-Tôi đề nghị lái thuyền cập bờ ởvịnh Ngưu Đấu, chỗ đó tương đối gần đây.

Râu quai nón thấy vẻ mặt lolắng của Lâm Vân, màlại cóthuyền phòng hộ đằng sau. Trong lòng cũng rất làsốt ruột. Bởi vìnếu bị bắt, Lâm Vân cóthể vỗ mông rời đi, còn mình làm sao cóthể thoát được.

Hiện tai, lựa chọn duynhất là mauchóng lên bờ, chotên Sát Thần này đivào đất liền, còn mình cóthể tiếp tục chạy trốn.

-Nếu cóbến bờ nào gần đây thì đinhanh lên, đừng nói phí lời nữa..

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào một bến tàu đã mơhồ nhìn thấy, trong lòng lolắng vạn phần.

Lúc bến tàu còn cách hơn 1km, Lâm Vân dột nhiên ném một cái bàn đạp vào trong nước, rồi nhảy lên cái bàn đạp, phóng về bến tàu kia.

Hai tên hải tặc dụi dụi conmắt, còn tưởng mình nhìn lâu. Một lúc lâu mới nhớ tới làmình phải điều khiển tàu chạy trốn.

Mỗi ngày Hàn VũTích đều đitới bệnh viện Thanh Antừ sáng sớm, liên tục trong một tuần. Nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân, vìvậy chỉ cóthể anủi bản thân. Cólẽ ngày maiLâm Vân sẽ trở lại.

Nhưng hôm nayđã làngày 21tháng 9, làthời gian ước định của nàng vàLâm Vân. Trời còn chưa sáng, VũTích đã tới bệnh viện Thanh Anrồi.

Nhưng một mực đợi chotận buổi trưa, vẫn không thấy Lâm Vân đâu cả. Hàn VũTích càng đợi càng sợ hãi. Nàng thực sự sợ hãi Lâm Vân không đến. Thậm chí trong lòng còn cómột thanh âmkhác đang gọi

“Đồ ngốc, hắn sẽ không đến đâu, ngươi đợi cũng bằng thừa. Đừng ngunữa, gần hainăm rồi hắn đã trở về lần nào chưa….”

## 286. Chương 232 (2): Chúng Ta Về Nhà Thôi

-Không..

Hàn VũTích kêu lên một tiếng, những người xung quanh thấy vậy đều cách xanàng màđi. Nơi này làbệnh viện tâm thần, một nữ nhân suốt ngày đến đây nhìn đông nhìn tây. Thậm chí cóvài người suyđoán, cô ta cóphải làbệnh nhân trong bệnh viên trốn rakhông.

Người qualại bệnh viện Thanh Anvốn rất ít, trong bệnh viện lại không ngừng vang lên tiếng khóc vàtiếng cười to,khiến Hàn VũTích rất sợ vàbối rối. Nàng sợ, sợ Lâm Vân không quay trở về gặp nàng, thậm chí vĩnh viễn mình sẽ không còn gặp lại hắn.

Trời dần dần tối, mặt trời cũng bắt đầu lặn ởphương trời xaxôi.

Hàn VũTích nắm chặt quần áocủa mình. Hiện tại nàng chẳng những sợ, màcòn cực kỳ hoảng loạn. Hoàn toàn không biết nên làm saobây giờ. Hàn VũTích không ngừng tìm một chỗ caođứng để đón ánh mặt trời, nhưng mặt trời vẫn như vậy chậm rãi lặn xuống.

Nội tâm của Hàn VũTích cũng như mặt trời vậy, chậm rãi trầm xuống. Thậm chí nàng cảm giác Lâm Vân vĩnh viễn sẽ không trở về. Giọng nói trong lòng không ngừng trách móc nàng không sớm chết điđể gặp hắn, khiến hắn càng đicàng xa.

Hàn VũTích nhìn sắc trời dần dần tối, trái tìm cũng như phủ một màu đen. Khinàng đilên từ tầng haitới tầng sáu, vẫn không thấy chút ánh nắng mặt trời nào.

Nàng vẫn tự nhủ bản thân, bây giờ vẫn làngày haimươi mốt, chờ một chút, cólẽ Lâm Vân sắp tới rồi. Cứ một chút, một chút lại trôi qua….

Hàn VũTích đã leotới tầng caonhất, nhưng cửa sổ xung quanh đã chặn mất tầm mắt của nàng. Buổi tối của bệnh viện Thanh Anrất yên tĩnh, yên tĩnh khiến cholòng người phải hoảng hốt. Hiện tại Hàn VũTích rất hoảng hốt, nhưng nàng hoảng hốt là vìLâm Vân vì saocòn chưa tới. Thậm chí nàng đã trèo lên lối thoát hiểm để đilên tầng thượng của bệnh viện Thanh An.

Đi lên đây mới không có gìngăn trở tầm mắt của nàng. Nàng đã nhìn rõnhững ngọn đèn sáng từ các ngôi nhà xung quanh. Nhưng mặc chonàng nhìn thế nào, vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả.

-Lâm Vân…

Hàn VũTích đứng ởtrên sân thượng, thì thào nói.

Những lợn tóc của Hàn VũTích bị gió thuthổi bay, bám vào mặt. Cả người đều lung laynhư muốn ngã. Dưới bóng đêm côđơn tịch mịch như vậy, cả người nàng như muốn theo gió màđi.

“Lâm Vân chưa tới, mình thật làngốc, còn ởnơi này lãng phí thời gian làm gì. Nếu mình đitheo anhấy, cólẽ làđã tìm được rồi”

Hàn VũTích thật sự nhịn không được sự dày vòcủa côđơn, nàng chịu không được loại chờ đợi đến cháy lòng này.

Nàng đitới gần lan cansân thượng, nhìn ởphía xa xa,những ánh đèn phồn hoacủa thành phố kiakhông làm chonàng lưu luyến. Những thứ này không phải làcủa nàng, nàng chỉ muốn Lâm Vân màthôi. Tự giễu cười, trong lòng tự nhủ, còn không bằng từ nơi này nhảy xuống, cólẽ sẽ tìm được Lâm Vân.

…..

Lâm Vân dùng tốc độ cực nhanh phóng lên bến tàu. Một ítcông nhân đang dỡ hàng trên bến tàu nhìn thấy làmột cái bóng người từ xađang tới. Đảo mắt cái đã đitới trước mặt bọn họ. Còn chưa kịp phản ứng thì cái bóng lại biến mất vôảnh vôtung. Đám công nhân đều dụi dụi mắt, tưởng làmình gặp ảo ảnh.

Lâm Vân đã thitriển tinh lực của mình tới cực hạn, rất nhanh đã đitới quốc lộ. Lập tức ngăn cản một chiếc xehắn không muốn ngồi xe, mà làmuốn hỏi một chút về giờ máy bay.

-Muốn chết à?

Lái xetrông thấy Lâm Vân đột ngột chặn lại xecủa mình, khiến mình suýt nữa đâm vào hắn, không khỏi dừng lại, sauđó mở miệng mắng to.

Lâm Vân lười giải thích, chỉ làmở cửa xe,xách cổ áo, lôi tên lái xe rangoài, lạnh lùng hỏi:

-Đêm nay cómáy bayvề Phần Giang không? Màhôm nay làngày baonhiêu? Mấy giờ rồi? Trong bagiây màngươi không trả lời được thì đichết đi.

Hỏi xong, Lâm Vân nhìn chằm chằm vào tên lái xe.

Tay lái xethấy Lâm Vân rõràng cóthể xách cả người nặng gần một trăm cân của mình, nhẹ nhàng giống như xách một con gàvậy, đâu dám dodự, trả lời ngay:

-Không cómáy baytới đó, hôm nay làngày 29,hiện tại làsáu giờ chiều.

Lái xecòn chưa dứt lời, thì đã phát hiện mình bị ném về trở lại chỗ ngồi, màngười khinãy đã biến mất vôảnh vôtung. Vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không thấy bóng người nào. Nếu không phải tổng đài gọi ykhông ngừng, thì ycòn tưởng gặp phải sự kiện linh dị.

Xoa xoalồng ngực, taylái xemới biết không phải làảo giác, thực sự cóngười vừa nắm lấy lồng ngực của mình. Taylái xesợ tới mức vội vàng khởi động xe đivề công ty.Không dám chở khách tiếp nữa. Haynói giỡn, gặp một chuyện như vậy còn cótâm tưlái xeđón khách sao?

Nghe thấy hôm nayđã làngày haimươi mốt, Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Hiện tại không cómáy bay, mà đi xethì sao cóthể nhanh bằng tốc độ chạy của hắn được.

Lần nữa vận chuyển tinh lực tới cực hạn, cả người giống như một cơn gió biến mất trên đường quốc lộ. Một đường chạy như điên về hướng về thành phố Phần Giang. Mặc dù tuvị của hắn chưa tới một saotrung kỳ, nhưng đã làmột sao sơkỳ điên phong, nên tốc độ nhanh hơn khichạy trong rừng rậm Amazon không ít.

Tuy nhiên, cứ liều mạng chạy như vậy, cho dù làmột saothì tinh lực vẫn bị tiêu hoanhanh chóng. Lâm Vân mặc kệ điều này, bốn giờ sauđã rời đi khuvực AnHuy. Mắt thấy tinh lực của mình đã sắp hết. Màmồ mồ hôi đã chảy ướt sũng cả quần áo.

Lâm Vân không chút dodự lấy ramột viên linh thạch, nắm trong tayrồi hấp thulinh khí. Tốc độ lần nữa được tăng lên, giống như một cái tàn ảnh, biến mất ởđường quốc lộ. Màcùng ngày đó, các camera giám sát giao thông cũng chỉ cóthể quay được vài cái bóng lờ mờ.

Hơn một tiếng sau, lúc linh thạch biến thảnh hạt bụi, Lâm Vân đã đitới Phần Giang. Tới Phần Giang, Lâm Vân không chút dodự chạy về hướng bệnh viện Thanh An.Hắn không biết Hàn VũTích cóchờ ởđó không. Nếu như nàng không có ởđó, thì hắn sẽ lập tức đitìm Mỹ Na.

Lâm Vân tintưởng, nếu VũTích yêu mình, nàng nhất định sẽ tới.

Lúc Hàn VũTích đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên cảm giác Tưởng Niệm cóchút nóng lên. Nàng dừng lại động tác nhảy xuống, màsờ Tưởng Niệm đeo trên ngực.

“Lâm Vân, là anhbiết emsắp đitheo anhsao?”

Hàn VũTích runrẩy cầm Tưởng Niệm. Thậm chí nàng còn cảm nhận được nhiêt độ của Tưởng Niệm đang dần dần tăng. Nhưng trong chớp mắt lại nghĩ đây làảo giác của mình.

“Là Lâm Vân sao? Hay là domình nghĩ quá nhiều về anhấy? Vạn nhất khimình nhảy xuống thì Lâm Vân lại xuất hiện thì sao? Hôm nay làngày 21,còn chưa tới 12hđêm. Cólẽ vài phút sau làLâm Vân tới.

“Mình không camlòng, mình còn chưa làm trọn bổn phận của một người vợ cho anhấy, mình muốn chờ anhấy, cólẽ chỉ một phút thôi, đúng, một phút thôi anhấy sẽ tới.”

Hàn VũTích cũng biết mình đang tự lửa dối bản than, nước mắt không ngừng rơi xuống Tưởng Niệm. Ngay lập tức bị Tưởng Niệm hấp thurồi càng ngày càng nóng.

Từng phút từng phút trôi qua, chođến khi 12hđêm, vẫn không thấy dấu hiệu gìcủa Lâm Vân cả.

Lâm Vân còn đang ởmột chỗ rất xabệnh viện Thanh Annhưng cũng cảm giác được sự tồn tại của Tưởng Niệm. Trong lòng rất là lolắng. Đã muộn như vậy rồi VũTích vẫn còn đợi mình.. Nàng thật ngốc a.Vận chuyển toàn bộ tinh lực còn lại, cả người như muốn baylên.

Vừa đitới gần bệnh viện Thanh An,đã nhìn thấy Hàn VũTích đứng trên trước lan cansân thượng. Còn chưa kịp gọi một tiếng, thì đã nhìn thấy Hàn VũTích nhảy xuống.

Lâm Vân bị dọa tới hồn phiphách tán, vận dụng hết cả tiềm lực của bản thân laotới, nhưng hắn biết đã không còn kịp nữa rồi.

Bỗng nhiên một cỗ tinh lực nóng rực xông vào đan điền của Lâm Vân, khiến tốc độ của Lâm Vân tăng lên gấp đôi bình thường, màvẫn còn không ngừng tăng lên .Ở thời điểm mấu chốt, Lâm Vân rõràng tấn cấp lên một saotrung kỳ. Vàvừa lúc tiếp được Hàn VũTích trước khinàng rơi xuống đất

“Thật lànguy hiểm”

Lâm Vân ômđược Hàn VũTích, trong lòng thở phào một cái, nhưng vẫn không nhịn được phn ramột ngum máu tươi. Máu tươi lập tức dính đầy ngực của Hàn VũTích. Rốt cuộc không kiên trì được liền têliệt ngã xuống.

-Mình đã chết rồi sao?

Hàn VũTích lẩm bẩm nói. Nhưng đảo mắt đã thấy Lâm Vân nằm bên người mình, toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt thì vàng như nghệ, đã hôn mêbất tỉnh.

Hàn VũTích lập tức ômLâm Vân vào trong ngực nói:

-Lâm Vân, anhlàm saovậy? Anhtỉnh lại đi, chúng tađều đã chết rồi sao…

Bỗng Hàn VũTích nhớ lại, lúc mình nhảy xuống thì Lâm Vân vừa tới rồi tiếp được mình. Nhất định là dolực rơi của mình quá lớn, khiến Lâm Vân bị thương.

-Lâm Vân, anhkhông saochứ? Đừng làm emsợ. Làm saobây giờ, emthật là ngungốc, vì saokhông đợi anhtới. Em…

Hàn VũTích hiện tại đã lục thần vôchủ. Chính mình ngày đêm trông mong, khiLâm Vân tới thì rõràng lại tại mình màkhiến anhấy bị thương. Nàng thực sự hối hận.

- Anhkhông sao, emkhông cần phải lolắng.

Lâm Vân đã tấn cấp tới một saotrung kỳ, vừa nẫy bộc phát toàn bộ tinh lực trong người, cũng maytiếp được Hàn VũTích, nếu không thì hắn sẽ hối hận muốn chết.

Hàn VũTích nhìn khóe miệng của Lâm Vân đầy máu tươi, liền lấy tay xoaxoa, cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi đầy trên mặt của Lâm Vân.

Lâm Vân muốn vươn taygiúp Hàn VũTích launước mắt, nhưng một chút khí lực cũng không có. Hàn VũTích cầm lấy taycủa Lâm Vân dán lên mặt của mình, nhẹ giọng nói:

-Chúng tavề nhà thôi.

……

## 287. Chương 233: Đây Là Cuộc Sống Sao?

Tuy đã làtới giới hạn của một sao sơkỳ, nhưng Lâm Vân đột nhiên bộc phát tiềm lực toàn thân, mới tiến vào một saotrung kỳ, khiến thân thể bị nội thương không nhẹ. Thấy Hàn VũTích đã không cóviệc gì, tâm tình mới buông lỏng xuống. Sờ sờ khuôn mặt đầy sẹo của Hàn VũTích, đau lòng vìvết sẹo, rốt cuộc không duytrì được, đã nằm xuống ngủ.

Hàn VũTích ômlấy Lâm Vân trong ngực, trong lòng vuisướng không cócách nào diễn tả bằng lời. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Vân như muốn hòa tanvào đó. Lâm Vân đã lâu rồi không được ngủ yên ổn, hiện tại nằm trong ngực của Hàn VũTích, mới cóthể ngủ ngon. Chỉ làbởi vìthời gian dài không ngủ đủ và lolắng, thần sắc cóvẻ tiều tụy.

Hàn VũTích nhẹ nhàng vuốt vekhuôn mặt của Lâm Vân, không biết chỗ mình tát anhấy còn đau haykhông? Đến hiện tại nàng vẫn không tinđược Lâm Vân đang nằm trong ngực của mình.

Bóng đêm được ánh trăng chiếu sáng càng thêm mông lung, Hàn VũTích cẩn thận ômlấy Lâm Vân. Thậm chí nàng cómột loại ảo giác, mình đang ôm anhấy sao?

Thật hay làảo?

Nhẹ nhàng cõng Lâm Vân lên, tựa hồ sợ làm tỉnh hắn, động tác rất nhuhòa. Một ngày không có ăncơm nên Hàn VũTích phải lung lalung layvịn Lâm Vân lên xeLại từng bước một, cẩn thẩn đưa hắn vào trong nhà.

….

Một giấc ngủ này của Lâm Vân rất dài. Hắn đã mơrất nhiều giấc mơ, màtoàn những giấc mơkhiến hắn không muốn tỉnh lại. Bởi vìhắn mơthấy mình đang nằm trong ngực của Hàn VũTích, trong nội tâm cả kinh, lập tức tỉnh dậy:

- VũTích?

Mở tomắt, Lâm Vân phát hiện mình đã thay một bộ đồ sạch sẽ. Còn đang được một thân thể mềm mại đầy hương thơm ômlấy. Lâm Vân vừa tỉnh dậy, Hàn VũTích cũng bị đánh thức. Nàng nhìn Lâm Vân trong ngực, nói:

- Anhđã khỏe hơn chưa?

- VũTích? Ngày hôm qua….

Lâm Vân thấy mình thật đúng lànằm trong ngực của Hàn VũTích. Trong lòng nói, không biết mình cólàm gì VũTích không? Là VũTích giúp mình tắm rửa sao? Như thế chẳng phải…

-Không cóviệc gì, từ nayvề sauchúng tasẽ luôn ởbên nhau, không baogiờ chia lìa.

Hàn VũTích yêu thương vuốt khuôn mặt của Lâm Vân.

-Chỗ này của anhcòn đau không?

Giọng nói vàánh mắt mang đầy vẻ nhutình.

Ngày hôm quanàng giúp Lâm Vân tắm rửa, thay quần áo, rõràng không cảm thấy ngượng ngùng gìcả.Nàng cảm thấy những việc này làviệc mình nên làm.

-Không đau, cảm ơn em VũTích. Chính làanh…

Lâm Vân xấu hổ phát hiện mình đang gối đầu lên ngực của Hàn VũTích, nên định dichuyển tránh ramột chút.

-Đừng cử động, anhcòn chưa khỏe.

Hàn VũTích thấy Lâm Vân muốn tránh ra,lại ômhắn vào, nhẹ nhàng nói.

Lâm Vân bị mùi hương mềm mại của xử nữ xông vào mũi. Huống hồ người ômmình lại là VũTích, người màmình ngày đêm thương nhớ. Cho dùLâm Vân làngười có ýchí kiên định như sắt thép cũng không cócách nào ngăn cản được dục vọng của đàn ông.

Hàn VũTích cũng cảm giác được sự biến hóa của Lâm Vân, khuôn mặt lập tức đỏ ửng, vội nói:

-Đừng cử động, đứa ngốc. Emnói rồi, emmuốn làm vợ của anh. Anhcòn chưa khỏe, đợi khi anhbình phục lại, chỉ cần anhkhông chê emxấu, chúng ta…

Thanh âmcủa Hàn VũTích càng lúc càng nhỏ, cuối cùng thì ngay cả nàng cũng không nghe thấy. Cũng maythính lực của Lâm Vân cực tốt, nghe vậy trong lòng rất ấm áp. Cứ như vậy ômHàn VũTích, lần nữa ngủ thật say.

…

Khi Lâm Vân tỉnh lại, thì không phát hiện Hàn VũTích bên người. Vội vàng ngồi dậy, mới phát hiện mình chỉ ngủ mười mấy tiếng, rõràng lại khôi phục gần đủ tuvị. Thử vận chuyển tinh lực trong người, không hề cótrở ngại gìcả. Màvết thương doThương Giác bổ một chưởng ở saulưng, luôn cócảm giác đau đớn, cũng đã không còn.

Quả nhiên làmột saotrung kỳ. Chắc là dotrong quá trình chạy đã tiêu haohết tinh lực, lại sử dụng một viên linh thạch, khiến thực lực bộc phát. Chuyện này rốt cuộc làphúc hayhọa? Mong rằng chuyện này chỉ diễn ramột lần thôi.

Lại nhớ tới VũTích, đang muốn xuống giường tìm thì Hàn VũTích đã đẩy cửa đivào.

-Vân…Anh đã khỏe hơn chưa?

Hàn VũTích không muốn tiếp tục gọi thẳng tên Lâm Vân, nhưng lại không biết gọi như thế nào chothân mật.

Lâm Vân nhìn Hàn VũTích, nàng mặc một bộ áomàu hống phấn, vàmột cái quần dài màu xanh nhạt. Tóc dài chạm vai, khiến Lâm Vân ngạc nhiên phát hiện, Hàn VũTích lần đầu tiên kẻ lông mày. Người congái làm đẹp vìngười mình yêu, cóphải đúng trong trường hợp này không nhỉ?

Cho dùkhuôn mặt cósẹo, cũng không cócách nào ngăn cản vẻ túlệ của Hàn VũTích. Vìnhìn sững sờ màhắn quên mất trả lời câu hỏi của nàng.

Hàn VũTích thấy Lâm Vân ngây người nhìn mình chằm chằm, trong lòng buồn bã, đitới trước mặt của Lâm Vân nói:

- Cóphải anhthấy emrất xấu phải không…

Lâm Vân phục hồi tinh thần, nắm lấy taycủa Hàn VũTích, không trả lời vấn đề của nàng, chỉ nói:

-Từ nayvề sauchúng tasẽ vĩnh viễn không chia lìa.

Hàn VũTích nghe vậy mới biết Lâm Vân không hề quan tâm tới tướng mạo của mình thay đổi như thế nào, liền cảm động laovào lòng của Lâm Vân. Ômchặt lấy hắn, một câu cũng không muốn nói. Động tác này đã thay câu trả lời, nàng cũng không muốn rời đihắn.

Hương vị trên người Lâm Vân khiến chonàng rất simê. Từng hồi ức bên cạnh Lâm Vân dần dần ùavề vàhợp làm một. Nàng đã suynghĩ vôsố lần, rốt cuộc lại cóthể nằm trong ngực của hắn. Thậm chí còn lần đầu tiên ngủ cùng với hắn. Hiện tại nhớ tới mới cảm thấy cóchút xấu hổ. Không biết khinào mình đã không còn ngượng ngùng khilàm những việc như vậy.

- Anhkhông để ýtới dung mạo của em,huống chi anhcòn cócách chữa trị khuôn mặt của emtrở về nguyên vẹn. Chẳng lẽ emquên lần trước anhgiúp emchữa trị sao? VũTích, emphải tintưởng anh.

Lâm Vân nói xong, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn VũTích. Trong lòng đang suynghĩ cách đề xóa bỏ các vết sẹo trên mặt VũTích.

Kỳ thực hiện tại Lâm Vân hoàn toàn cóthể xóa bỏ những vết sẹo này. Không chỉ nói hắn đã một sao, cho dù làlúc mới chỉ cóTinh Hồn, hắn cũng cóthể làm được. Nếu như giúp nàng trị liệu xong, còn ănvài viên Dưỡng Nhan Hoàn thì càng thêm hoàn mỹ. Còn cóTrú Nhan Hoàn trong truyền thuyết, nhưng hắn chưa từng thấy qua.

-Ừ, em tintưởng anh.

Hàn VũTích tựa vào ngực của Lâm Vân, không muốn động đậy.

Sáng sớm làlúc tinh lực của Lâm Vân tràn đầy nhất, màHàn VũTích lại nhào vào trong ngực của hắn. Cảm nhận được hailuồng mềm mại trước ngực nàng, ởđâu còn nhịn được. Đang muốn bế Hàn VũTích lên giường, đột nhiên Hàn VũTích ngồi dậy, kêu lên một tiếng:

-Không tốt.

Rồi chạy vội rangoài.

Đảo mắt Lâm Vân đã ngửi thấy một mùi cháy khét phát ratừ phòng bếp. Sờ sờ cái mũi cười, trong lòng tự nhủ, đây là giađình sao?

Lâm Vân rửa mặt xong đi ra,thì Hàn VũTích đã nấu xong bamón ăn, một bát canh. Tất cả món ănđều cóớt cay. Lâm Vân biết Hàn VũTích không thích ăncay, nhưng nàng lại làm món ăn caynhư vậy, nhất định là vìmình.

-Kỳ thực hiện tại emcũng rất giỏi ăncay.

Hàn VũTích trông thấy Lâm Vân nhìn những món ăn caytrên bàn, vội vàng giải thích.

Lâm Vân không nói gì, chỉ đitới nhẹ nhàng kéo Hàn VũTích vào lòng. Vừa định nói gì, thì Hàn VũTích đột nhiên ômcổ hắn, một cái lưỡi ẩm ướt mà cóhơi ngốc tiến vào miệng của Lâm Vân.

Hai người hôn nhau một lúc lâu mới thở phì phò dừng lại.

Hì một tiếng, Hàn VũTích rõràng nở nụ cười, trên mặt còn đỏ bừng.

- Emcười cái gì?

Lâm Vân nhìn Hàn VũTích còn đang ômcổ mình, lại không biết nàng cười cái gì.

-Hóa ra anhcũng chỉ làhữu danh vôthực.

Hàn VũTích thấy Lâm Vân ngẩn người khinghe mình nói vậy, lại cười khẽ, nói tiếp:

- Anhhôn môi còn không bằng em,không phải trước kia anh làcông tử làng chơi sao?

-Kỳ thực, vừa nãy lànụ hôn đầu tiên của anh. Hắc hắc, emkhẳng định không tin.. Màcũng không nghĩ tới emlại mạnh mẽ như vậy…

Lâm Vân xấu hổ nói. Quả thực đây làlần đầu tiên hắn hôn một người phụ nữ. Lúc trước ởcùng với Thanh Thanh, haingười nhiều nhất lànắm taynhau màthôi.

Nghĩ tới Thanh Thanh, Lâm Vân cóchút sững sờ, nháy mắt lại âmthầm thở dài. Hắn biết cả đời này phỏng chừng sẽ không còn được gặp lại Thanh Thanh nữa. Không biết hiện tại nàng sống như thế nào. Mànguyên bản mình muốn tuluyện cả đời, thật không ngờ lại yêu VũTích.

Vũ Tích cũng làmột côgái tốt. Nếu cómột ngày nào đó, mình cóthể nắm tay VũTích vàThanh Thanh, cùng sống với nhau, cóphải làtrọn vẹn không. Nhưng như vậy thì chả phải mình quá tham lamrồi sao?

Hiện tại mình có tuvị một sao, nếu như không thể tiến thêm một bước nữa thì tuổi thọ của mình nhiều nhất là haitrăm năm. Ởmột nơi cólinh khí yếu ớt như Địa Cầu, nói tiến thêm một bước dễ dàng như vậy sao. Huống hồ hiện tại hắn còn phải cố gắng trợ giúp VũTích tuluyện. Hắn không muốn nhiều năm sau, nhìn thấy bạn đời của mình dần dần già đi. Nếu lànhư vậy, còn không bằng hiện tại rời điHàn VũTích, miễn phải chịu đựng cảm giác tương tưdài vôtận kia.

- Em tinanh. Em tinđây lànụ hôn đầu tiên của anh.

Hàn VũTích ngẩng đầu, conmắt ngập nước nhìn Lâm Vân, không chút dodự nói racâu tintưởng.

Lâm Vân cóchút kinh ngạc nhìn Hàn VũTích. Bất kỳ người nào cũng sẽ không tintưởng một tên hoàn khố lang thang của Lâm gialại lần đầu tiên hôn người khác. Nhưng Hàn VũTích thì một mực tinhắn. Từ ánh mắt của nàng cũng cóthể thấy được điều đó. Nàng nói những lời này không cóchút giả bộ haymất tự nhiên gìcả.

## 288. Chương 234: Anh Thích Thì Cứ Sờ Đi

-Chính là, nếu anhnói cómột ngày nào đó anhsẽ đưa em baylên bầu trời, hay làđưa emtới tận mặt trăng, emcũng tintưởng sao?

Lâm Vân nhìn Hàn VũTích hỏi.

-Chỉ cần làlời anhnói, emđều tintưởng.

Hàn VũTích không cóchút nào hoài nghi. Nàng chorằng với tài hoacủa Lâm Vân, muốn muamáy bay tưnhân, hoặc làthông quacách nào đó lên tới tận mặt trăng, cũng không phải làkhông cókhả năng.

Lâm Vân bị lời này của Hàn VũTích triệt để đánh bại. Trong lòng tự nhủ, ít ranàng phải biểu hiện một chút kinh ngạc hoặc làkhông thể tưởng tượng nổi mới đúng. Vì saolại bình thản như vậy?

-Từ nayvề sau emgọi anh làVân cađược không?

Hàn VũTích ômlấy bộ ngực rắn chắc của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói.

- Emcũng cóthể gọi anh làNgũ ca, ởnhà anhđứng hàng thứ năm, hắc hắc..

Lâm Vân rất tà ácnói.

Thật không ngờ Hàn VũTích nghiêm trang lắc đầu:

-Trong lòng em, anhkhông phải lão ngũ của Lâm giakia. Anhchính làLâm Vân, không cóquan hệ gìvới Lâm gia ca.Nên emsẽ gọi anh làVân ca.

Nói xong, lần nữa ômlấy Lâm Vân, không nói gìthêm.

Mà trong lòng Lâm Vân lại cả kinh. Chẳng lẽ nàng biết cái gìsao? Điều này sao cóthể? Chuyện này đến mình còn không rõràng lắm, saonàng cóthể biết được.

Nhưng trong nháy mắt, Lâm Vân liền hiểu tâm tưcủa Hàn VũTích. Trong mắt của nàng, mình chính làlão công của nàng, không hề códính líu gìtới bất kỳ giatộc nào.

Hàn VũTích không ngừng bảo Lâm Vân ănnhiều một chút. Mànàng thì ănrất ít, phần lớn làngắm nhìn Lâm Vân ăncơm.

- Emnấu không ngon bằng anhnhỉ?

Hàn VũTích nhìn Lâm Vân ăncơm, cảm thấy rất hạnh phúc. Nàng đã chú ý,hiện tại Lâm Vân ăncơm không còn phát ratiếng động như lần trước nữa. Cóphải anhấy vìmình màsửa đikhông? Nhưng dùkiểu gìcũng được, miền làcủa anhấy, mình đều yêu mến.

- Anhđã tới Hàn giaphải không?

Hàn VũTích thấy Lâm Vân đã ănxong, nhẹ giọng hỏi.

-Ừ, anhcòn nói muốn quay lại đại viện của Hàn giarồi đốt trụi chỗ đó. Chỉ làmột mực không cóthời gian để đi.

Nếu không phải Hàn VũTích nhắc nhở, thì Lâm Vân đã quên chuyện của Hàn giarồi. Hiện tại hắn chỉ cần cóHàn VũTích bên cạnh làđược.

-Đừng làm vậy, dù saonơi đó cũng lànơi emsinh ra.

Nói xong, Hàn VũTích đầy vẻ chờ mong nhìn Lâm Vân.

-Ừ, gặp lại emrồi anhcòn tới đó làm gìnữa. Huống chi emnói gì, anhđều nghe nấy.

Lâm Vân gật đầu đáp ứng yêu cầu của Hàn VũTích.

Ngày hôm sau, Lâm Vân đi muamột hộp kimchâm để giúp Hàn VũTích xóa bỏ vết sẹo trên mặt.

Nếm quacơm tối, Lâm Vân bảo Hàn VũTích nằm xuống giường, buông lỏng cơthể. Sauđó sử dụng kimchâm để choHàn VũTích đivào giấc ngủ. Rồi dùng hơn mười căn kimchâm đâm vào các huyệt vị trên mặt của Hàn VũTích. Vận chuyển tinh lực vào bàn tay, chậm rãi mát xakhuôn mặt của Hàn VũTích. Các vết sẹo trên mặt nàng bắt đầu biến mất.

Batiếng sau, Lâm Vân lấy kimchâm ra. Màkhuôn mặt hiện tại của Hàn VũTích đã trở lại như lúc trước. Nhưng Lâm Vân chưa dừng ởđó, hắn lấy ramột cọng Địa Lancuối cùng, dùng một nửa, lấy nước thoa đều trên mặt của Hàn VũTích. Địa Lan cótác dụng khôi phục làn darất tốt, nhưng lại không thể dùng quá nhiều.

Dùng nhiều hơn ngược lại sẽ làm tổn thương làn da.Lúc ởtrong rừng rậm Amazon, Lâm Vân mới lấy được bacây Địa Lan, mà haicây trong đó đã đưa choHàn VũĐình. Maymắn còn lưu lại một cây. Nếu không dùng linh thảo khác cũng được, nhưng hiệu quả lại kém xaĐịa Lan.

Thoa xong, Lâm Vân lại lấy một viên Dưỡng Nhan Hoàn, bỏ vào trong miệng của Hàn VũTích. Viên thuốc rất nhanh tan rarồi chui vào họng của Hàn VũTích.

Làm xong toàn bộ thì cũng đã quabốn tiếng, Lâm Vân cảm giác rất mệt mỏi. Mặc dù tuvị của hắn đã làmột sao, nhưng dù saohôm quathăng cấp một sautrung kỳ cóchút vội vàng, hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục.

Lâm Vân nhìn Hàn VũTích đang ngủ say, không muốn kinh động nàng. Chỉ làcởi áokhoác vàquần dài của nàng ra.Nhưng khinhìn tới áolót bên trong, thì chính là áolót màmình đã làm tặng chonàng. Cái áolót này không phải đã qua banăm rồi sao? Mànhìn màu sắc của nó cóvẻ như vẫn mới, chắc làbình thường nàng không mặc qua.

Trong lòng Lâm Vân nóng lên, hắn đã biết Hàn VũTích nghĩ gì. Lànàng không nỡ mặc vào, chỉ đợi khimình trở về thì mặc chomình xem. Nàng thật làkhờ, mình đã làm được một bộ, chẳng lẽ không làm được mấy bộ nữa sao? Nhẹ nhàng vuốt vecái áolót, không có ý gìkhác, chỉ làtrong lòng nổi lên một loại nhutình khó nói lên lời.

Một lúc lâu sau, mới thuhồi tình cảm, đitắm rửa một cái rồi bắt đầu ngồn bên cửa sổ tuluyện. Tuyhiện tại tinh lực tiêu haorất nhiều, nhưng chỉ cần tuluyện cả đêm, Lâm Vân đã hồi phục như cũ.

Lúc buổi sáng, Hàn VũTích tỉnh lại, nhìn Lâm Vân ngồi ởbên cửa sổ. Nghĩ tới việc tối hôm quaLâm Vân giúp mình chữa trị chắc làmệt chết. Lần trước hắn đã mệt mỏi đến đứng cũng không vững. Không khỏi đau lòng, bật thốt nói:

- Anhngồi chỗ đó làm gì, saokhông lên giường màngủ?

Lâm Vân thấy Hàn VũTích tỉnh lại, lập tức đitới ngồn bên cạnh nàng. Nhìn lại khuôn mặt của VũTích thì đã trở lại bình thường, chỉ cóvết nhàn nhàn của nước cây Địa Lan. Cóvài chỗ, làn dakhông còn bóng loáng, nhưng điều này không làm khó được Lâm Vân.

- Emcứ nằm tiếp đi, đừng vội cử động.

Lâm Vân nhẹ giọng nói với Hàn VũTích.

-Vâng…

Tuy không biết Lâm Vân muốn làm gì, nhưng nếu hắn đã nói, thì Hàn VũTích đều nghe hắn.

Lâm Vân lần nữa vận chuyển tinh lực vào tay, rồi xoabóp trên khuôn mặt của Hàn VũTích. Hàn VũTích chỉ cảm thấy khuôn mặt nóng lên, rồi lại trở nên lành lạnh. Một giờ sau, Lâm Vân thả tayxuống, nhìn Hàn VũTích, thỏa mãn gật đầu.

Hiện tại trên khuôn mặt của Hàn VũTích không còn bất kỳ vết sẹo nào. Ngay cả làn dacũng không nhìn rachỗ chút bất đồng nào. Thậm chí còn bóng loáng hơn cả lúc trước.

Hàn VũTích không chú ýtới Lâm Vân đang nhìn chằm chằm vào mình, mà làsờ sờ trên người, phát hiện yphục của mình đã bị cởi. Biết làLâm Vân cởi hộ mình, nhưng lại nhớ mang mang lúc mình ngủ, Lâm Vân còn vuốt velồng ngực của mình nữa. Khuôngmặt đỏ lên, thầm mắng anhchàng bại hoại. Rõràng lúc mình ngủ, cũng làm chuyện này.

Lâm Vân thấy khuôn mặt của Hàn VũTích trở nên đỏ bừng, cóchút thắc mắc hỏi:

- Saomặt emđỏ thế?

- Anh làtên xấu, tối hôm qua cóphải anh…

Hàn VũTích không nói được hết lời.

Lâm Vân đầu đầy nghi vấn nhìn Hàn VũTích. Trong lòng tự nhủ, tối hôm quamình cólàm gì côấy đâu nhỉ. Chỉ làcởi áongoài của nàng rồi sauđó đi tuluyện thôi mà.

Thấy biểu lộ kỳ quái của Lâm Vân, trong lòng Hàn VũTích rất ngọt, anhchàng bại hoại này còn giả vờ không biết. Đột nhiên kéo taycủa Lâm Vân đặt ởlồng ngực của mình nói:

-Nếu anhthích sờ, thì cứ…

Lúc này Lâm Vân mới hiểu ra,nguyên laiđộng tác của mình tối hôm qua, Hàn VũTích mơ mơmàng lại biết. Cóchút thương tiếc, kéo Hàn VũTích lại nói:

- Cônàng ngốc, hiện tại emđừng nghĩ nhiều. Cómôt ngày nào đó anhsẽ đưa emtới mặt trăng rồi cử hành hôn lễ của chúng mình. Em cóthích không?

- Cóchứ, emrất thích.

Hàn VũTích nói xong, chăm chú tựa vào ngực của Lâm Vân.

-Đưa taycủa em choanh.

Lâm Vân nhìn Hàn VũTích nói.

Hàn VũTích kỳ quái đưa taycủa mình, Lâm Vân cầm lấy taytrái của nàng, rồi đeo một chiếc nhẫn Tinh Giới vào ngón ápút.

- A,chiếc nhẫn thật đẹp…

Hàn VũTích giơ ngón áp útlên nhìn mấy lần. Trên đời lại cóchiếc nhẫn đẹp như vậy sao? Chiếc nhẫn thậm chí còn tỏa ramàu tím nhàn nhạt.

-Vân, chiếc nhẫn này làchiếc nhẫn kết hôn sao?

Đôi mắt của Hàn VũTích đã đẫm lệ. Nàng đột nhiên cảm giác mình thực sự hạnh phúc. Tất cả ủy khuất trước kiahiện tại đều biến mất vôảnh vôtung.

-Ừ, thích không?

Lâm Vân nhẹ nhàng ộm Hàn VũTích hỏi.

- Emrất thích, anhtặng cho emcái gì, emcũng thích. Nhưng emlại không cócái gìtặng anh, em…

Hàn VũTích chợt phát hiện, mình còn chưa từng tặng Lâm Vân một món quà nào. Chotới nayđều làLâm Vân tặng chonàng.

-Chúng tacòn phân ra aivới ailàm gìnữa? Của emchính làcủa anhrồi. Đâu cần emtặng anhcái gìnữa?

Lâm Vân vêcái mũi của Hàn VũTích, nói.

“Đúng vậy, mình đã làcủa anhấy, mình còn cần tặng cái gì cho anhấy nữa?’

Hai người đều imlặng, không muốn nói chuyện thêm, chỉ chăm chú ômnhau.

Lâm Vân kiểm trathân thể của Hàn VũTích một chút. Hàn VũTích không cóTinh Nguyên nên không cócách nào TuTinh. Nhưng lại không chắc nàng cónguyên căn nào khác không. Mànếu cónguyên căn nào khác, Lâm Vân cũng không cócông pháp phù hợp chonàng tuluyện. Hiện tại hắn chỉ cómột bộ công pháp tuchân đơn giản, nhưng phải cólinh căn mới tuluyện được. Nếu không cólinh căn thì vôpháp tuluyện. Đã không xác định được nàng cólinh căn haykhông, thì trước hết dạy chonàng công pháp kia. Nếu nàng tuluyện hiệu quả, thì chứng tỏ rằng nàng cólinh căn trong người. Nếu không cóhiệu quả, thì đành phải nghĩ biện pháp khác vậy.

- VũTích, anhmuốn emluyện một chút công phu.

Lâm Vân buông Hàn VũTích ra,rất trịnh trọng nói.

-Vâng, chỉ cần anhbảo emluyện là emsẽ luyện.

Hàn VũTích trả lời vôcùng dứt khoát.

## 289. Chương 235 (1): Trở Lại Công Ty

Lâm Vân thấy thái độ của Hàn VũTích như vậy, làbiết nàng không coiluyện công làchuyện gì totát, chỉ lànghe theo yêu cầu của mình màthôi. Nên đành phải giải thích:

-Đây làcông pháp cóthể kéo dài sự sống. Emnghĩ màxem, nếu chỉ cómột mình anhluyện, như vậy rất nhiều năm về sau, emgià đi, anhlại vẫn thế, emsẽ nghĩ như thế nào. Chonên anhmuốn emnhất định phải quyết tâm luyện tập.

Thấy Lâm Vân nói trịnh trọng như vậy, lại nghe nếu như không luyện công pháp này thì không thể vĩnh viễn ởbên cạnh Lâm Vân, Hàn VũTích mới khẩn trương lên, vội vàng hỏi kỹ càng.

-Nhớ kỹ, công pháp mà anhdạy em, emđừng nói cho aibiết. Bởi vìnếu có aikhác biết thì cóthể khiến chúng tarước lấy họa sát thân. Tuy anhkhông engại, nhưng anhlại không yên lòng cho em.

Lâm Vân thấy Hàn VũTích đã hiểu ýcủa mình, lần nữa nghiêm túc nói.

Nếu Lâm Vân đã nói cẩn thận như vậy, Hàn VũTích liền biết những điều mình sắp học không phải làtầm thường. Vội vàng đồng ý:

-Vâng, embiết rồi. Emtuyệt đối sẽ không nói cho aibiết, ngay cả Mỹ Nacũng không nói. Đúng rồi, anh cócông tyriêng à?

Lâm Vân thấy Hàn VũTích chuyển chủ đề, đành phải trả lời:

-Chuyện này nói rất dài dòng. Em đirửa mặt trước đi, chúng ta ănxong điểm tâm thì đitới Yên Kinh. Bên kiađang xảy rachút việc, anhcần tranh thủ thời gian tới đó giải quyết.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn VũTích không dám tiếp tục ởlại trên giường, vội vàng đứng dậy mặc quần áorồi rửa mặt.

Lâm Vân chuẩn bị làm mấy món gìđó để ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng leng keng trong nhà vệ sinh. Vội vàng chạy vào trong nhà vệ sinh, thì phát hiện Hàn VũTích đang sững sờ nhìn vào trong gương, dưới đất làbàn chải đánh răng vàcái cốc.

-Lâm Vân, mặt của emkhông còn sẹo rồi? Emđang mơ hay làthật vậy?

Hàn VũTích nhìn mình trong gương không còn vết sẹo nào, còn tưởng đang mơ.

Nàng nhớ tối hôm quaLâm Vân nói giúp mình trị liệu. Nàng chorằng nhiều nhất chỉ giảm bớt vẻ xấu xí màthôi. Thật không ngờ lại trị liệu đến mức như vậy, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn. Anhấy làm saolàm được như vậy?

Lâm Vân cười cười nhìn Hàn VũTích, không trả lời. Hắn rất rõtâm tình hiện tại của Hàn VũTích. Nếu nói nàng không để ý gìtới dung mạo của bản thân, Lâm Vân sẽ không tintưởng. Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng đều rất quan tâm tới dung mạo của mình.Huống chinhững người đã cóngười yêu.

Hàn VũTích lần nữa laovào ngực của Lâm Vân, nức nở ngẹn ngào nói:

-Khuôn mặt của embị hỏng, emluôn lolắng anhsẽ không còn quan tâm tới emnữa…

Sự lolắng tích tụ trong lòng, nayđã được phóng ra.

- Vôluận emnhư thế nào, emđều làvợ của anh. Tiếp tục rửa mặt đi, chúng ta ănxong rồi tới Yên Kinh sớm.

Lâm Vân nhẹ nhàng ômHàn VũTích, ôn nhunói.

Sân bayquốc tế Yên Kinh

Lâm Vân mặc một bộ áomùa hèhiệu Versace nắm tayHàn VũTích mặc một áomàu phấn hồng đitới sân bay. Từ xanhìn lại, namphiêu dật, nữ thoát trần, thật làmột đôi người ngọc. Trong khoảng thời gian ngắn đã lãng phí vôsố dung lượng của máy chụp ảnh vàmáy quay phim.

Hàn VũTích giống như conchim nhỏ nép sát vào cánh taycủa Lâm Vân, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.

-Huấn luyện viên?

Một thanh âmvang tokhỏe lên từ bên cạnh.

Lâm Vân quay đầu lại, là haiđội viên của Long Ảnh. Hắn nhớ tên haingười làTrương ÁKhởi vàLưu Học Khai.

- Haingười saolại ởđây?

Lâm Vân thắc mắc hỏi.

Hai người kia đinhanh tới trước mặt của Lâm Vân, chào theo nghi thức của quân đội, rồi đồng thời nói:

-Chào huấn luyện viên, chào chị dâu.

Mặt của Hàn VũTích đỏ lên. Chuyện Lâm Vân làhuấn luyện viên của Long Ảnh, nàng sớm đã biết.. Chỉ làchưa hỏi hắn màthôi. Còn haingười này, nàng không chú ý có haingười này trong bộ phim haykhông.

-Ài, hôm nayhuấn luyện viên mới về thì đã cóchút hơi muộn. Bởi vìtập đoàn Vân Môn lại bị tập kích, khiến DuThiết phải sống đời sống thực vật, còn ChuSiêu thì đỡ hơn, chỉ bị trúng đạn ởchân. Tôi vàHọc Khai chủ động yêu cầu đội trưởng Thái để chochúng tôi tới công tycủa anhđể hỗ trợ. Vừa xuống máy baythì maymắn gặp được huấn luyện viên vàchị dâu.

Trương ÁKhởi trả lời đơn giản, bởi vì córất nhiều chuyện ycòn chưa biết. Y vàLưu Học Khai mới chỉ vừa đến đây màthôi.

Lông micủa Lâm Vân nhăn lại, quả nhiên giống như mình nghĩ. Những tên hỗn đản kia rõràng lại đánh tới công ty,còn khiến một đội viên của mình phải sống đời thực vật. Ápchế lửa giận trong lòng, hỏi tiếp:

-Còn có aibị thương không?

-Nghe nói còn chết tám người bảo vệ. Cụ thể như thế nào, bọn tôi không rõràng lắm. Màchúc mừng huấn luyện viên đã tìm được chị dâu.

Lưu Học Khai chúc mừng nói.

-Ừ, cảm ơncậu, tôi và VũTích cũng vừa tới. Chúng tacùng nhau đitới công tythôi.

Lâm Vân còn chưa dứt lời thì Diệp Điềm đã nhìn thấy mấy người bọn họ.

-Chủ tịch…

Diệp Điềm thấy làLâm Vân, vội vàng chạy tới. Trong taycòn cầm một tấm bảng cóviết tên haingười Trương ÁKhởi vàLưu Học Khai. Xem raDiệp Điềm tới nơi này làtiếp đón haingười. Nhưng không ngờ lại gặp Lâm Vân ởđây.

-Diệp Điềm? À,đúng rồi, emtới làđón Trương ÁKhởi vàLâm Hinh nhỉ. Vậy thì vừa vặn cùng một chỗ về công tyluôn.

Lâm Vân còn cómột số việc muốn hỏi Diệp Điềm.

-Chủ tịch, đây làchị dâu VũTích sao? Chị ấy thật xinh đẹp.

Diệp Điềm kinh ngạc nhìn dung mạo của Hàn VũTích. Trên đời này lại có côgái xinh đẹp như vậy sao? Phải biết rằng Hàn VũTích sau hailần được Lâm Vân hỗ trợ chữa trị, làn da vàkhí chất của nàng đã biến hóa cực lớn. Huống hồ trước đó nàng còn làmột côgái rất đẹp.

- VũTích, đây làquản lýcủa công tychúng ta,Diệp Điềm. Haingười này làđội viên của Long Ảnh, Trương ÁKhởi vàLưu Học Khai.

Lâm Vân giới thiệu bangười cho VũTích. Bangười này cũng đều cảm thán dung mạo của Hàn VũTích.

Diệp Điềm biết rõmột chút tình huống trong đó. Trong lòng tự nhủ, khó trách Lâm Vân muốn đitới Hàn giagây sự.

Hiện tại công ty dothiếu Lâm Vân lãnh đạo trong một thời gian dài, nên giờ cóchút loạn. Diệp Điềm cũng không muốn lãng phí thời gian, vội vàng lái xeđưa mọi người trở về công ty.

Mông Văn, LýThanh vàmấy người LamCực đã sớm chờ ởcửa ravào của tập đoàn Vân Môn. Bọn họ đã nhận được cuộc điện thoại của Diệp Điềm, bọn họ cũng không ngờ hôm nayLâm Vân quay lại. Đều cóchút hưng phấn vì cóngười tâm phúc.

Diệp Điềm lái xetới tòa nhà Vân Môn. Lâm Vân vàmấy người còn chưa xuống xe,đám người Mông Văn đã vội vàng chạy lên đón tiếp.

- Anhtrai…

Lâm Hinh ômlấy taycủa Lâm Vân, không muốn buông ra. Tuybiểu hiện bên ngoài của nàng rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm thì lại thời thời khắc khắc lolắng cho anhtrai. Thậm chí còn chorằng anhtrai đã xảy rachuyện. Vìkhông muốn mẹ lolắng, nên đã bịa vài số chuyện để gạt mẹ. Nhưng Lâm Vân rời đimột thời gian lâu như vậy, Hà Anhcũng cómột ítdự cảm không tốt.

Mà sau hainăm, anhtrai đã trở lại, còn dẫn theo chị dâu VũTích trở về. Trong lòng Lâm Hinh rất caohứng, khó cóthể dùng lời để diễn tả.

-Chị dâu, chị thật xinh đẹp.

Lâm Hinh nhìn thấy Hàn VũTích bên cạnh Lâm Vân, vội vàng ômlấy taycủa nàng, tán thưởng nói.

-Lâm Hinh, cũng không sợ người tachê cười sao?

Hàn VũTích thấy Lâm Hinh yên mến anhtrai của nàng như vậy, cũng cóhảo cảm với cô emchồng này.

-Làm gì có aiphản đối, bởi vìchị VũTích làngười xinh đẹp nhất.

Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng Lâm Hinh cũng rất kinh ngạc với dung mạo của Hàn VũTích. Hình như lần này chị ấy còn xinh đẹp hơn lần trước rất nhiều. Hay là doảo giác của mình nhỉ?

-Chị VũTích…

Mỹ Nađã đitới, bắt lấy một tay kiacủa Hàn VũTích, kinh dị nhìn mặt của nàng:

-Chị VũTích, mặt chị…

Hàn VũTích cười nói:

-Lâm Vân đã chữa khỏi giúp chị.

Thấy đám người Mông Văn ởchỗ này chờ, Lâm Vân hỏi:

-Mọi người đã tập trung đầy đủ hết chưa?

Mông Văn rất lễ phép đilên chào hỏi Hàn VũTích. Trong lòng nàng cũng rất rung động với vẻ đẹp tuyệt thế của Hàn VũTích. Thật không ngờ vợ của Lâm Vân lại mỹ mạo như vậy. Nàng đã từng trông thấy vôsố mỹ nữ, ngay cả bản thân nàng cũng tự nhận, nếu không cóvết sẹo trên mặt, mình cũng làmột mỹ nữ. Nhưng sovới Hàn VũTích, mình đúng thật không làgì.

Liễu Nhược Sương hẳn làxinh đẹp, nhưng Mông Văn vẫn chorằng Liễu Nhược Sương kém Hàn VũTích. Haingười đều làmỹ nhân, nhưng mình cảm thấy haingười cóchút khác biệt, rất khó nói lên lời.

Chủ tịch của tập đoàn Vân Môn đã trở lại, nên các nhân viên của công tyđều rất hưng phấn. Hiện tại phòng họp trung tâm của công tykhông chophép nhiều người vào, chỉ cóchủ tịch và haivị tổng giám đốc là cóquyền.

Còn phần lớn nhân viên là ởbên ngoài chờ. Phòng họp này lànơi được bảo vệ nghiêm ngắt nhất. Bình thường đám người LamCực làtập trung bảo vệ ởđây, ởbên ngoài chỉ cần vài bảo vệ làđược.

Thấy Lâm Vân đivào công ty,các nhân viên đều đứng lên vỗ tayhoan nghênh. Lâm Vân chỉ gật đầu, hiện tại hắn không cótâm tư gìđể nói chuyện với bọn họ.

## 290. Chương 236: Linh Căn Của Vũ Tích

Tòa nhà mà Lâm Vân nhờ Mông Văn mua hộ quả thật không tệ. Còn có một cái hồ nhân tạo bên cạnh, phong cảnh xung quanh rất yên tĩnh. Đây là một căn biệt thự ba tầng, có sân lớn, lại nhiều chậu hoa, cây cảnh, đoán chừng là Lâm Hinh về sau trồng.

Mẫu thân của Lâm Vân đã sớm đứng chờ ở cửa. Trông thấy ba người Lâm Hinh đi tới, khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kích động. Lâm Vân còn chưa lên tiếng, Hàn Vũ Tích đã đi tới phía trước gọi:

- Mẹ, chúng con đã trở lại

Hà Anh lau nước mắt, luôn miệng nói:

- Tốt tốt, về nhà là tốt rồi.Chắc là rất đói bụng phải không, mau đi vào ăn cơm đi.

- Con thực xin lỗi mẹ vì đã rời nhà quá lâu, khiến mẹ phải lo lắng.

Tuy hai năm rời đi không trở về không hoàn toàn là do lỗi của hắn, nhưng để mẹ và em gái lo lắng như vậy, hắn vẫn có chút xấu hổ. Vốn định ở trong phòng thí nghiệm một tiếng đồng hồ rồi về luôn, không ngờ lại đắm chìm vào chế tạo tới mấy tiếng, khiến đến giờ ăn cơm cũng phải để người trong nhà đợi.

- Trở về là tốt rồi, trước đi ăn cơm rồi hẵng nói.

Trong lòng Hà Anh rất kích động. Hôm nay con trai chẳng những trở về, mà còn dẫn theo vợ của nó nữa. Nhìn khuôn mặt của Vũ Tích, nàng càng nhìn càng thấy yêu thích. Âm thầm khen con trai tinh mắt, có thể có một người vợ xinh đẹp như vậy.

Mấy người ăn xong cơm tối, lại hàn huyên trò chuyện vui vẻ mấy tiếng. Mãi đến 11h giờ đêm, Hà Anh sợ Lâm Vân và Hàn Vũ Tích vừa mới trở về còn mệt mỏi, nên thúc dục hai người tắm rửa rồi đi ngủ.

Phòng của Lâm Vân đã được Lâm Hinh và mẫu thân thu dọn gọn gàng rồi. Là căn phòng ở tầng ba. Khi Lâm Vân tắm rửa xong, trở về phòng ngủ, thì phát hiện Hàn Vũ Tích đã ngồi trên giường.

- Đã muốn đi ngủ rồi à?

Lâm Vân tự nhủ, không phải buổi sáng đã nói đêm nay học công pháp sao, như thế nào đã quên nhanh vậy?

- A, em quên mất.

Bị Lâm Vân hỏi vậy, Hàn Vũ Tích mới nhớ ra Lâm Vân muốn dạy mình luyện công, khuôn mặt đỏ lên, vội vàng xuống giường.

- Anh đợi chút, để em đi thay bộ quần áo khác.

Hiện tại Hàn Vũ Tích chỉ mặc quần áo ngủ.

- Không cần đâu, có phải học chiêu thức võ công gì đâu mà cần thay quần áo. Chỉ học vài câu khẩu quyết tu luyện mà thôi.

Lâm Vân nói xong, bảo nàng ngồi dưới sàn nhà, rồi bắt đầu dạy cho nàng một bộ công pháp tu chân tên là ‘Tiên Thủy Quyết’

Khẩu quyết của bộ tu chân này rất đơn giản chỉ là pháp quyết để hấp thu linh khí có chút phức tạp. Lâm Vân lấy ra một viên linh thạch để trên tay của Hàn Vũ Tích, bảo nàng nắm lấy. Sau đó bảo nàng vận chuyển công pháp, dựa theo khẩu quyết mà Lâm Vân dạy để hấp thu linh khí. Lâm Vân tin tưởng bất kỳ một người nào mới tu luyện công pháp tu chân cũng không tốt hơn Hàn Vũ Tích. Bởi vì nàng còn có một viên linh thạch, một thứ cực kỳ quý hiếm.

Hai tiếng sau Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác được một dòng khí mát mẻ từ viên đá trong tay rồi chảy tới toàn thân. Một cảm giác thoải mái không có cách nào nói lên lời chảy quanh quẩn trong người Hàn Vũ Tích.

Lại hai tiếng sau Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Vân thì phát hiện hắn đang khẩn trương nhìn mình. Vội vàng đứng dậy thì phát hiện thân thể của mình giống như nhẹ hơn rất nhiều. Liền kinh hỉ hỏi:

- Không ngờ công phu anh dạy cho em lại tốt như vậy? Mới có luyện bốn tiếng mà cơ thể cực kỳ thoái mái, mọi mệt nhọc đều tan biến hết.

Lâm Vân gật đầu, hiện tại hắn còn cao hứng hơn Hàn Vũ Tích rất nhiều. Hàn Vũ Tích nhanh như vậy có thể hấp thu linh khí chứng tỏ nàng là người có linh căn. Thậm chí linh căn này còn rất cao, chỉ đáng tiếc là mình không biết cao bao nhiêu mà thoi.

- Ừ, từ nay về sau em cứ theo phương pháp này mà tu luyện, đừng có ngừng lại, cũng đừng để lộ viên đá này ra bên ngoài. Một mực tu luyện cho tới khi anh trở về, biết chưa?

Lâm Vân rất trịnh trọng nói.

- Vân, anh lại muốn đi sao? Em muốn đi cùng với anh được không?

Hàn Vũ Tích vừa nghe thấy Lâm Vân lại muốn đi lập tức không khống chế được tâm tình của mình.

- Vũ Tích, anh cũng muốn dẫn theo em đi, chỉ là việc lần này dẫn theo em không thích hợp lắm. Nếu như em tu luyện tới một trình độ nhất định, cho dù em không đi, anh cũng muốn em đi cùng. Hiện tại em ở lại nhà thì bình an hơn. Mà phải nhớ chờ anh trở về, vô luận anh đii bao lâu anh cũng trở về, đừng làm chuyện điên rồ, biết không?

Lâm Vân cẩn thận dặn dò Hàn Vũ Tích. Hắn sợ Hàn Vũ Tích lại làm ra chuyện ngốc nghếch gì đó.

- Vâng, em sẽ không lặp lại những chuyện trước kia nữa. Cho dù đợi bao lâu, em cũng đợi anh trở về mới thôi. Chỉ là anh phải trở về sớm đấy. Nếu anh không trở về sớm, em lại không nhịn được muốn đi tìm anh.

Hàn Vũ Tích biết Lâm Vân muốn đi ra ngoài là nhất định có việc. Tuy nàng chỉ mới tới công ty có một ngày, nhưng Lâm Hinh đã nói cho nàng biết rất nhiều chuyện.

- Anh biết rồi, em chỉ cần chờ anh là được. Thôi đi nghỉ sớm đi.

Lâm Vân yêu thương, vuốt mái tóc của Hàn Vũ Tích.

- Để em đi tắm trước đã.

Hàn Vũ Tích tu luyện đã một lúc, tuy không có chảy mồ hôi , nhưng luôn cảm thấy có chút bẩn gì đó.

Lâm Vân nằm xuống giường để chờ Hàn Vũ Tích. Bất tri bất giác đã ngủ mất. Vẫn là khi Hàn Vũ Tích lên giường, mới đánh thức hắn. Liền thuận tay ôm Hàn Vũ Tích vào trong ngực.

Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Hàn Vũ Tích. Hắn muốn cảm nhận từng ly từng tý thời gian bên cạnh Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích cũng ôm Lâm Vân, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lâm Vân. Lần nữa ngốc nghếch để lưỡi vào trong miệng Lâm Vân, rất nhanh nàng đã cũng cảm giác được lửa nóng từ người hắn.

Thờ gấp một hơi, nhẹ nhàng nói với Lâm Vân:

- Hiện tại chúng ta có thể làm phu thê rồi.

May là trời còn chưa sáng, bằng không khẳng định Lâm Vân có thể trông thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua của Hàn Vũ Tích.

- Nhưng anh sợ ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện của em.

Lâm Vân xác thực lo lắng điểm ấy. Hàn Vũ Tích còn chưa có Trúc Cơ, một khi phá hỏng cơ thể thuần âm của nàng, chẳng những ảnh hưởng tới tốc độ tu luyện, thậm chí còn không thể Trúc Cơ. Như vậy cái được không bù cái mất.

Huống hồ hắn cảm thấy linh căn của Hàn Vũ Tích không tầm thường. Bình thường một viên linh thach cũng không thể có bốn tiếng ngắn ngủi đã tiến bộ như vậy. Nếu như linh căn của Vũ Tích là linh căn tinh khiết trong truyền thuyết, trước khi nàng Trúc Cơ, mình lại phá hủy thân thể thuần âm của nàng. Thì việc tu luyện của Vũ Tích sẽ rất chậm.

- Đừng lo, về sau em sẽ cố gắng tu luyện hơn…

Thanh âm của Hàn Vũ Tích nhu hòa giống như mật ngọt vậy.

- Mẹ, con lên tầng gọi anh trai và chị Vũ Tích xuống ăn cơm đây…

Lâm Hinh đã làm xong bữa sáng hôm nay. Anh trai và chị Vũ Tích còn chưa xuống, nên muốn đi lên tầng gọi.

- Con bé ngốc này, anh trai của con vừa mới về, cũng không để cho nó ngủ thêm một chút. Thật đúng là chưa lớn được mà.

Hà Anh vội vàng ngăn cản Lâm Hinh. Nàng vẫn đang chờ ôm cháu nội, làm sao có thể để cho Lâm Hinh quấy rầy việc tốt của con trai và con dâu được.

Gọi anh trai xuống dùng cơm là chưa trưởng thành? Lâm Hinh sửng sốt nửa ngày mới kịp phản ứng, liền che miệng, đi tới một bên vụng trộm cười.

Cả đêm hôm qua, Lâm Vân và Hàn Vũ Tích cơ hồ không ngủ. Buổi sáng khi Hàn Vũ Tích tỉnh lại, thì phát hiện Lâm Vân đã sớm tỉnh, còn đang nhìn mình chằm chằm. Mà mình thì đang nằm trong ngực của Lâm Vân, bị Lâm Vân ôm chặt lấy.

- Ạnh đã tỉnh rồi à?

Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân, nhẹ nhàng nói. Bỗng cảm giác ở dưới có cái gì đó cứng rắn đang chạm vào mình, khuôn mặt đỏ lên, để tay xuống dưới chặn lại.

Động tác này của Hàn Vũ Tích khiến Lâm Vân chịu không được, vội vàng nói:

- Em cứ cọ cọ như thế, thì anh không khách khí làm thịt em đâu.

- Cho đáng đời, ai bảo anh thích làm ngụy quân tử, anh tưởng em sợ anh sao?

Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích lại đỏ.

Lâm Vân thở dài một hơi, kéo Hàn Vũ Tích vào trong ngực, nhẹ giọng nói:

- Vũ Tích, nếu em không muốn làm cho anh khó chịu, thì cố gắng chăm chỉ tu luyện vào. Một khi cơ thể thuần âm của em tiến vào Trúc Cơ, có lẽ đến anh cũng không có cách nào đánh giá cảnh giới của em. Nếu như hiện tại anh phá hủy cơ thể thuần âm của em, việc Trúc Cơ của em không những gian nan vô cùng, mà thậm chí từ nay về sau rất khó đạt tới cảnh giới cao.

- Kỳ thực, hiện tại anh rất muốn em, nhưng anh còn muốn thời gian ở cùng em dài hơn nữa. Có một số chuyện rất là huyền diệu, về sau anh sẽ từ từ nói cho em biết. Thực sự thì hiện tại anh có thể sống được hai trăm năm. Em đừng kinh ngạc. Anh nghĩ nếu như em không thể tới Trúc Cơ, vài chục năm nữa, em cách anh mà đi, thì anh làm sao có thể chịu nổi?

- Anh không thể vì nhất thời thoải mái, mà để cho chúng ta đau khổ về sau. Công pháp mà anh truyền cho em là công pháp Tiên Thủy Quyết, tổng cộng có mười hai tầng. Nếu em muốn để cho anh không khó chiu, thì sớm tu luyện tới tầng mười hai. Cho dù việc này có chút khó khăn, nhưng em cũng không cần phải gấp gáp. Chỉ cần có linh thạch là chúng ta có thể tiến bộ nhanh hơn.

- Em cũng không cần phải lo lắng cho những viên linh thạch này, mà cứ tập trung vào việc gia tăng tu vị. Chuyện của công ty, em thích đến thì đến, không quan trọng lắm. Anh lập công ty không thuần túy là vì tiền. Với bổn sự hiện tại của anh, muốn kiếm tiền lúc nào cũng được. Anh chỉ là sợ mình quá mức nhàm chán, nên mới thành lập công ty này mà thôi. Đương nhiên nếu đã làm, thì anh nhất định phải làm cho tốt.

- Mà công phu anh dạy cho em không phải công phu dưỡng sinh bình thường. Nó chính là pháp quyết tu chân chân chính. Khi em tu luyện tới một trình độ nhất định, muốn bay lên trởi cũng không phải là việc khó. Có lẽ em chưa nghe qua về tu chân, nhưng em chỉ cần biết thế là được rồi. Cũng đừng nói cho bất kỳ người nào biết.

## 291. Chương 237: Vài Chục Năm Sao Mà Đủ

Chương 237: Vài chục năm sao mà đủ

Hàn Vũ Tích nghe vậy, mở to hai mắt, đã sớm quên chuyện phía dưới của Lâm Vân. Nếu những lời này không phải do Lâm Vân nói ra, thì nàng cơ hồ cho rằng người này có bệnh. Nhưng nàng đã từng nói, vô luận thế nào cũng tin tưởng hắn. Hơn nữa chuyện tu luyện tối hôm qua còn rõ mồn một trước mắt. Tuy nhiên, cho dù là như vậy, nàng vẫn rất khó tiếp nhận.

- Anh nói xem, nếu tu luyện tốt thì chúng ta có thể trường sinh không? Chẳng lẽ lúc trước anh nói đưa em lên tới bầu trời là không phải dùng máy bay, mà anh muốn tự mình bay lên sao?

Tuy Hàn Vũ Tích tin Lâm Vân vô điều kiện, nhưng những lời của Lâm Vân vẫn quá sức tưởng tượng của nàng. Nhưng nhìn ánh mắt chăm chú của Lâm Vân, nàng vẫn lựa chọn tin tưởng. Nàng tin tưởng Lâm Vân sẽ không lừa gạt mình. Chỉ là nàng nhất thời không thể tiếp nhận mà thôi. Trong nội tâm khiếp sợ, hoàn toàn không phát hiện, một tay của Lâm Vân đã để ở trước ngực nàng.

- Ừ, thật là lớn.

Lâm Vân một bên xoa xoa ngực, một bên đánh giá. Lúc này Hàn Vũ Tích mới phát hiện Lâm Vân làm trò quỷ, trong lòng chỉ có ngọt như mật, ngược lại càng ấn vào người Lâm Vân.

- Em biết đêm hôm đó anh làm sao tới được Phần Giang không? Lúc anh tới bến tàu Phúc Châu thì đã là sáu giờ chiều. Anh phải chạy từ đó tới tận Phần Giang đó. Em có tin không?

Lâm Vân vừa nói vậy, Hàn Vũ Tích càng thêm chấn động.

- Anh chạy bộ từ bến tàu Phúc Châu tới tận Phần Giang sao?

Hàn Vũ Tích càng không thể tin được nhìn Lâm Vân.

- Đúng vậy, nhưng đó là do tu vị của anh không đủ. Nếu đủ thì anh có thể trực tiếp bay đi rồi. Tin tưởng về sau chúng ta nhất định có thể bay lượn trên bầu trời. Cho nên em phải cố gắng, em biết không…

Lâm Vân cúi thấp vào tai Hàn Vũ Tích nói.

- Cái gì?

Hàn Vũ Tích cuối cùng mới minh bạch vì sao ngày đó Lâm Vân ướt đẫm toàn thân. Nguyên lai là do mồ hôi thấm ướt. Trong lòng đau xót lẫn tự trách, càng ôm chặt Lâm Vân hơn, không muốn nhúc nhích.

- Mà anh nói tới Trúc Cơ là cái gì?

Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm thấy háo hứng với việc sống với Lâm Vân lâu hơn. Nàng cũng không muốn chỉ sống với hắn vài chục năm. Mà có thể vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, nàng càng mong muốn.

- Công pháp anh dạy cho em là công pháp tu chân. Chỉ có những người có linh căn mới có thể tu luyện được. Mà linh căn tốt xấu với linh khí nhiều ít, cũng ảnh hưởng tới việc tu luyện của cá nhân. Công pháp Tiên Thủy Quyết này có tổng cộng mười hai tâng. Một khi em tu luyện tới tầng mười hai thì có thể Trúc Cơ. Tuy nói trong một trăm người, chưa chắc có một người Trúc Cơ, nhưng anh lại tin tưởng em.

- Việc tu luyện này cũng quả thực khó. Anh rất ít nhìn thấy người có thể Trúc Cơ, thậm chí còn chưa gặp được một ai. Chỉ nghe thấy trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên em mới phải cố gắng, giống như anh vậy, rất ít người luyện tới ba sao. Nếu em luyện tới Trúc Cơ thì tương đương với ba sao của anh…

Lâm Vân nghĩ tới, về sau nhất định phải làm cho Vũ Tích Trúc Cơ. Cái này khó khăn quả thực không phải là nhỏ. Không chỉ nói Trúc Cơ, bước tới Luyện Khí tầng thứ mười hai cũng rất là gian nan.

Tuy nhiên, theo tốc độ tu luyện của Vũ Tích tối hôm qua, có thể thấy linh căn của nàng rất không tệ. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Vân chờ mong. Bằng không hắn đã không cần mới sáng sớm đã kiên nhẫn giải thích cho Hàn Vũ Tích như vậy.

- Vâng, em nhất định sẽ Trúc Cơ. Em muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, lão công…

Hàn Vũ Tích vì dụng tâm lương khổ của Lâm Vân mà càng thêm cảm động. Ôm chặt lấy Lâm Vân. cơ hồ không khống chế nổi tình cảm của mình. Một chút cũng không muốn hỏi vì sao Lâm Vân biết được những điều này.

Tiếng đập cửa vang lên, bên ngoài truyền tới tiếng của Lâm Hinh:

- Anh trai, chị dâu, đi ra ăn cơm trưa nào.

Lúc này Hàn Vũ Tích mới nhớ ra nơi này là nhà của Lâm Vân, chứ không phải chỗ mình thuê. Lâm Hinh và mẹ chồng đang đợi, lập tức xấu hổ tới mặt đỏ bừng, vội vàng nhấc tay của Lâm Vân ra, rời giường nói:

- Nhanh xuống thôi, mắc cỡ chết người à.

Lúc xuống tầng, Hàn Vũ Tích thấy ánh mắt của Lâm Hinh và mẹ chồng đều có chút mập mờ, khiến cho việc ăn cơm trưa cũng rất xấu hổ và không được tự nhiên.

- Vũ Tích, anh có vài việc muốn tới công ty, em…

Lâm Vân còn chưa nói hết, Hàn Vũ Tích đã đứng lên nói:

- Em cũng muốn đi với anh…

- Anh trai thiệt là, sao không dẫn chị dâu đi luôn, mà để chị ấy ở nhà làm gì.

Lâm Hinh lập tức giúp Vũ Tích nói chuyện.

Hà Anh nhìn con trai và con dâu, cảm thấy phi thường hạnh phúc. Từ khi đi tới Yên Kinh, rốt cuộc không cần phải lục đục với những người của Lâm gia nữa. Hiện tại con trai, con gái đều rất tốt, nàng cảm thấy những đau khổ trước kia không là cái gì.

Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích và Lâm Hinh đi tới công ty. Rồi bảo Vũ Tích và Lâm Hinh đi quen thuộc với công việc. Hắn thì gọi ba người Lý Thanh, Mông Văn và Lam Cực tới, lấy ra một tập thiết kế hệ thống an toàn mà hắn đã vẽ khi ở trên tàu hải tặc:

- Đây là bản thiết kế hệ thống an toàn mà tôi mới làm cho công ty. Các cậu cứ dựa theo bản thiết kế này mà lặp đặt. Nếu lắp đặt xong thì chúng ta không phải lo lắng vấn đề bảo vệ nữa. Tôi muốn đi ra ngoài thêm một thời gian.

- Huấn luyện viên, anh lại muốn đi ra ngoài à?

Lam Cực thủy chung không thay đổi được thói quen gọi là huấn luyện viên.

- Đúng vậy, tôi phải đi xử lý chuyện này. Chúng ta không gây chuyện, không có nghĩa là chúng ta sợ người khác. Không chỉ nói một cái tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, cho dù là một quốc gia chọc giận tôi, một ngày nào đó tôi cũng muốn lấy lại tràng diện…

Lâm Vân nói tới đây, thanh âm rất lạnh lùng và kiên định.

- Nhưng chủ tịch, bọn chúng là cả một tổ chức, đâu phải chỉ một người…

Mông Văn lo lắng nói.

Cho dù là Lý Thanh, vốn rất khâm phục Lâm Vân, cũng đầy vẻ lo lắng nói:

- Tổ chức Hắc Thủ Băng Đao này không phải là tổ chức tầm thường đâu. Đây là một tổ chức, mà cho dù là một quốc gia nhỏ cũng không dám động tới.

- Tôi biết tôi đang làm cái gì, các cậu không cần phải lo lắng. Hệ thống an toàn này phải làm nhanh một chút. Mông Văn và Lý Thanh trước an bài xong chuyện ở nhà máy điện tử đi. Còn chuyện Dưỡng Tâm Hoàn, sau khi tôi trở về thì nói sau. Chuyện này có khả năng là trách nhiệm của tôi. Lam Cực cậu đi theo tôi.

Lâm Vân nói xong dẫn Lam Cực tới một phòng nhỏ, đến một góc khuất thì lấy ra bốn khẩu súng ak47 mới nhất.

Lam Cực đưa súng cho Lam Cực nói:

- Cậu giữ lại bốn khẩu súng này đi. Đương nhiên là không để lộ ra bên ngoài. Một khi có người có thể đột phá hệ thống an toàn của chúng ta, thì lập tức bắn chết. Mà yên tâm, loại người này hẳn là rất ít. Nhưng cũng không thể không đề phòng.

Lam Cực cho rằng Lâm Vân cất mấy khẩu súng ở trong văn phòng, nên cũng không quá để ý, lập tức nhận lấy mấy khẩu súng rồi hỏi:

- Huấn luyện viên, mấy khẩu súng này là anh lấy từ rừng rậm Amazon sao?

- Chuyện này thì cậu đừng hỏi. Buổi tối tôi sẽ đi, việc an toàn của công ty thì tôi giao hết cho cậu.

Lâm Vân nói tới đây thì vỗ vỗ vai của Lam Cực.

- Huấn luyện viên cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không để bên này xảy ra vấn đề. Còn có, Du Thiết đã tỉnh lại, huấn luyện viên có đi tới đó nhìn cậu ấy một chút không?

Lam Cực đã biết chuyện Lâm Vân trợ giúp Du Thiết trị liệu.

- Ừ, tôi vốn định đi tới đó một chuyến. Chuyện bên này thì có thế thôi, tôi đi luôn đây.

Lâm Vân chào từ biệt Lam Cực và mấy người Mông Văn, liền dẫn theo Hàn Vũ Tích đi tới thăm Du Thiết.

Du Thiết khôi phục rất nhanh, y thấy Lâm Vân tới, rất là vui vẻ. Hiện tại y đã có thể đứng lên đi vài bước, phỏng chừng vài tuần sau là có thể khang phục.

Lâm Vân gật đầu, cũng không tiếp tục giúp y trị liệu. Có một số việc không nên làm quá, miễn cho người ta hoài nghi. Dặn dò Du Thiết vài câu rồi lại dẫn theo Hàn Vũ Tích tới đại viện của Lâm gia, thăm hỏi lão gia tử.

Lâm Lộ Trọng đã biết tin tức Lâm Vân trở về. Thấy Lâm Vân còn dẫn theo Hàn Vũ Tích tới, rất là cao hứng. Lâm Vân thấy tinh thần của lão gia tử khá phấn chấn, lập tức biết gia gia của mình đã ăn qua Dưỡng sinh hoàn.

Đối với việc Lâm Vân muốn một mình đi tới ổ của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, Lâm Lộ Trọng cũng rất là lo lắng. Mặc dù biết không có cách nào khuyên nhủ Lâm Vân nhưng vẫn nhiều lần dặn dò hắn. Thậm chí còn nói cho hắn không cần phải lo lắng gia đình ở Yên Kinh, ông ta sẽ cẩn thận bảo vệ mọi người.

Lâm Vân nhận được lời hứa hẹn của lão gia tử, thì càng thêm yên tâm. Lần này trước khi rời đi, hắn lưu lại một chiếc điện thoại cho Vũ Tích. Còn nói cho nàng biết, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng gọi điện, bởi vì hắn không có thói quen nạp điện thoại.

Còn có một nguyên nhân, đó là để điện thoại trong Tinh Giới thì sẽ không nhận được. Chỉ mang theo mười cục pin, Hàn Vũ Tích có thể nhắn tin cho hắn. Mà Lâm Vân còn chụp rất nhiều ảnh chụp của Hàn Vũ Tích để trong điện thoại di động. Lúc nào nhớ nàng có thể lấy ra xem.

Vào ban đêm, Lâm Vân ăn xong cơm tối với người nhà, liền từ biệt Hàn Vũ Tích, mẫu thân và em gái, một mình ly khai Yên Kinh…

## 292. Chương 238: Mẹ Vợ

Lâm Vân không trực tiếp đi tới tháp Sith tìm tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, bởi hắn không phải là người lỗ mãng như vậy. Với năng lực hiện tại của hắn, cho dù tiêu diệt cả hang ổ của tổ chức này, cũng không tạo ảnh hưởng quá nhiều tới bọn chúng. Việc đầu tiên mà hắn muốn làm là tới sơn thôn nhỏ tên Phổ Hà kia.

Nếu như chỗ đó thực sự có linh thạch, thì mình tới đó kiếm linh thạch rồi tu luyện tới tu vị hai sao, như vậy diệt tổ chức kia có nắm chắc hơn. Hắn tin tưởng Yên Kinh phòng thủ nghiêm mật như vậy, lại còn có lão gia tử trông nom, hắn rời đi mấy tháng chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

Buổi tối không có máy bay tới Mi Sơn, Lâm Vân đành phải mua một vé máy bay tới sân bay Song Lưu của Thành Đô. Từ sây bay Song Lưu rời đi thì đã muộn. Đi tới siêu thị mua một ít đồ dùng, Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian, nên quyết định chạy bộ tới Mi Sơn.

Đoạn đường từ đây tới Mi Sơn không phải là xa, nên Lâm Vân không cần dùng nhiều tinh lực để chạy. Chỉ cần nửa tiếng là tới nơi.

Theo như lời Lý Ly nói cách núi Mi Sơn một trăm km có một sơn thôn nhỏ gọi là Phổ Hà. Nhưng địa điểm này không quá rõ ràng, Lâm Vân đành phải hỏi đường. Nhưng hỏi tới hơn mười giờ đêm, vẫn không hỏi ra sơn thôn Phổ Hà ở đâu.

Chẳng lẽ Lý Ly nhớ sai vị trí rồi, hay là có nguyên nhân khác gì trong đó? Lâm Vân nghĩ thầm, chuyện này đã trải qua vài chục năm, chắc chỉ có vài người lớn tuổi mới biết, những người trẻ làm sao biết được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân tìm một người lớn tuổi để hỏi. Nhưng hiện tại đã là muộn, mà người dân ở vùng rừng núi không sống về đêm như ở trong thành phố, họ hay ngủ sớm. Thậm chí bảy tám giờ đã đi ngủ rồi.

Nếu Lâm Vân muốn hỏi, nhất định phải nửa đêm ngõ cửa. Như vậy có chút không thích hợp. Cũng không thể khẳng định trong nhà đó có người già. Huống hồ hiện tại phần lớn các ngôi nhà đều đã tắt đèn.

Tuy nhiên, đã mất công đến đây rồi, mặt dày mặt dạn tới gõ cửa cũng không sao. Lâm Vân liên tiếp gõ cửa năm sáu nhà, đều gặp phải ánh mắt cảnh giác của bọn họ. Nhưng không ai biết Phổ Hà mà Lâm Vân là ở đâu.

Đang lúc Lâm Vân phân vân không biết có nên đi tới các nhà khác hỏi tiếp không, thì có một ngôi nhà có trần nhà thấp cách đó không xa mở cửa. Một phụ nữ tuổi trung niên khoảng 40 tuổi, bưng một chậu nước đi ra ngoài. Bên trong nhà còn vang lên tiếng ho khan của một người lớn tuổi.

Lâm Vân thấy thế lập tức đi tới. Trong lòng tự nhủ hiện tại nông thôn đều là nhà ngói cao, một nhà có mái thấp như vậy, cũng là hiếm có.

- Cậu tìm ai?

Phụ nữ trung niên này đổ đi chậu nước, cảnh giác nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân thấy người phụ nữ này tuy không còn trẻ, nhưng vẫn không che hết vẻ tú lệ. Lâm Vân đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt kia của cô ta tạo cho Lâm Vân một cảm giác khắc cốt minh tâm. Mình từng quen biết người phụ nữ này sao? Vì sao ánh mắt của người này lại nhìn quen như vậy?

Bỗng nhiên Lâm Vân chấn động. Vũ Tích? Người này sao lại có ánh mắt giống với vợ mình như vậy? Còn có dung mạo, tuy đã trải qua tuế nguyệt bào mòn, nhưng vẫn có nhiều nét giống hệt Vũ Tích.

- Chào bác, bác không cần phải lo lắng, cháu chỉ là một người qua đường, cháu muốn hỏi đường mà thôi.

Lâm Vân một bên trả lời, một bên suy nghĩ, không biết người này có quan hệ gì với Vũ Tích không.

Phụ nữ trung niên này nhìn Lâm Vân ăn mặc rất chỉnh tề, khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt rất thanh tịnh. Hắn nói là khách qua đường, nhưng không nhìn thấy vẻ phong trần hay mệt mỏi trên người hắn. Tuy nhiên, hắn có vẻ như không phải người xấu. Nhưng cô ta vẫn cảnh giác hỏi:

- Cậu muốn hỏi chỗ nào?

- Xin hỏi bác có biết Phổ Hà là ở chỗ nào không?

Lâm Vân tranh thủ thời gian nói.

- Phổ Hà? Tôi chưa từng nghe nói qua.

Phụ nữ trung niên vừa trà lời xong câu hỏi của Lâm Vân thì trong phòng lại vang lên từng đợt tiếng ho.

Phụ nữ trung niên nghe thấy thanh âm này, vội vàng đi vào căn phòng. Đang muốn đóng cửa lại thì không ngờ Lâm Vân cũng đi theo vào.

Trong nội tâm cả kinh, đang muốn chất vấn Lâm Vân thì Lâm Vân đã nói trước:

- Bác à, cháu là thầy thuốc, nếu trong nhà có người bệnh, thì để cháu thử trị bệnh xem.

Người phụ nữ trung niên nghe Lâm Vân nói vậy, nửa tin nửa ngờ. Căn phòng này cũ nát như vậy, cũng không có gì đáng giá. Huống hồ trong này chỉ có mình và mẹ là ở lại. Người thanh niên này thoạt nhìn ăn mặc chỉnh tề, chắc không có ý xấu gì. Vội vàng tránh ra cho Lâm Vân vào.

Lâm Vân đi tới trước giường, trên giường nằm một cụ bà hơn sáu mươi tuổi, sắc mặt vàng như nghệ. Nhìn là biết do dinh dưỡng không đầy đủ, lại còn có bệnh lâu năm nữa.

- Bác cứ yên tâm, cháu có thể chữa khỏi bệnh cho cụ. Bác lấy hộ cháu một chậu nước.

Lâm Vân quay đầu nói với phụ nữ trung niên kia.

Nhưng người phụ nữ trung niên này không đi lấy nước, mà chỉ cảnh giác nhìn vào Lâm Vân. Cô ta không tin Lâm Vân có thể trị khỏi bệnh cho mẫu thân. Nhưng một người thanh niên như vậy, muốn cái gì trong ngôi nhà rách nát này?

Lâm Vân thấy thế đành phải cười khổ một tiếng nói:

- Bác à, cháu biết bác không tin cháu. Nhưng đợi lát nữa bác sẽ biết. Bác nghĩ xem, nếu cháu muốn gây bất lợi gì cho bác, thì cháu không cần phải phiền toái như vậy.

- Cậu muốn làm gì? Tôi đã nói không biết Phổ Hà ở chỗ nào rồi cơ mà?

Phụ nữ trung niên nghe thấy vậy lại càng cảnh giác nhìn Lâm Vân. Cô ta muốn gọi hàng xóm láng giềng tới. Nhưng đã trễ như vậy, mà nhà mình lại ở tận cuối thôn, phỏng chừng cho dù mình còn chưa gọi người, người trẻ tuổi kia đã khống chế mình rồi.

Nghĩ tới đây, cũng không dám nhất thời lên tiếng. Chỉ ngóng trông Lâm Vân rời đi sớm. Lâm Vân thấy thế, đành phải đứng lên nói:

- Bác gái, cháu cho bác nhìn ảnh một người, xem bác có biết người đó không.

Lâm Vân nói xong, lấy điện thoại di động ra, rồi tìm ảnh chụp của Hàn Vũ Tích cho người phụ nữ trung niên này xem. Hắn có chút hoài nghi hai người có quan hệ gì đó, nhưng không dám khẳng định.

Người phụ nữ trung niên nhìn hồi lâu, tuy không nhận ra người trong ảnh là ai, nhưng cô gái trong ánh lại khiến cho nàng cảm giác một sự quen thuộc rất xa xôi nào đó. Ánh mắt của cô gái này sao nhìn quen thuộc như vậy. Đúng rồi, nó giống như đôi mắt của mình vậy.

- Bác gái, chắc bác không biết người trong ảnh là ai,, người đó là vợ của cháu.

Lâm Vân nói tới đây thì ngừng một chút.

- Vợ của câu thật xinh đẹp.

Người phụ nữ trung niên không tiếc lời tán thưởng.

- Vâng, bác gái, kỳ thật lúc cháu vừa nhìn thấy bác, cháu đã cảm thấy ánh mắt của bác như vợ của cháu vậy.

Lâm Vân vừa dứt lời, tay của phụ nữ trung niên run lên, đánh rơi điện thoại xuống. Lâm Vân nhanh tay lẹ mắt bắt được cái điện thoại.

- Cậu nói…

Thần sắc của người phụ nữ trung niên rất kích động. Lâm Vân thở dài, hắn đã khẳng định người này có quan hệ với Hàn Vũ Tích.

- Vợ cháu tên là Hàn Vũ Tích.

Lâm Vân nói tới đây, nước mắt của của phụ nữ trung niên đã lã chã rơi xuống, không ngừng lẩm bẩm nói:

- Vũ Tích của tôi không chết, bọn họ lừa gạt tôi, con gái à, mẹ xin lỗi con…

Nói tới đây, cô ta đột nhiên phục hồi tinh thần, bắt lấy tay của Lâm Vân hỏi:

- Cậu nói Vũ Tích còn sống sao? Con bé có khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào, cậu mau nói cho tôi biết.

Lâm Vân cảm giác bàn tay của phụ nữ trung niên rất run rẩy. Không ngờ người này lại chính là mẹ của Vũ Tích, cũng là mẹ vợ của mình.

Hắn liền vội vàng hơi cúi người, làm lễ nói:

- Mẹ, hiện tại Vũ Tích rất khỏe. Con tên là Lâm Vân, là chồng của Vũ Tích.

Lúc này người phụ nữ trung niên mới nớ tới người trẻ tuổi kia chính là con rể của mình, vội vàng lấy ra một cái ghế nói:

- Con mau ngồi đi, Vũ Tích của mẹ…

Nói tới đây, mới nhớ tới còn chưa rót nước cho con rể, vội vàng đi rót một chén nước đưa cho Lâm Vân. Trong mắt toát ra vẻ chờ đợi và sốt ruột.

- Vũ Tích đã kết hôn rồi sao? Hiện tại con bé đang sống ở đâu? Con bé đến chỗ này được không?

Vừa nói tới đây thì cụ già trên giường lại bắt đầu ho khan. Phụ nữ trung niên không đợi Lâm Vân trả lời, đi lên phía trước, đỡ mẹ mình ngồi dậy.

- Mẹ, để con rót cho mẹ một chén nước.

Lâm Vân nhìn căn nhà cơ hồ chỉ có bốn bức tường này. Hầu như không có thứ gì đáng giá, thậm chí cánh cửa bằng thủy tinh còn có vài chỗ bị vỡ.

Đi tới bên giường, Lâm Vân nói:

- Mẹ, để con xem bệnh cho bà ngoại.

- Con là thầy thuốc à?

Mẫu thân của Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn Lâm Vân.

- Vâng, con vốn làm nghề thầy thuốc, nhưng về sau đã đổi nghề. Kỳ thực bệnh của bà ngoại cũng không quá nghiêm trọng, con có thể trị khỏi cho bà.

Lâm Vân nói, trong lòng thì nghĩ, nói như vậy cũng không sai, mình vốn là một chuyên gia về y dược.

Hàn mẫu bán tín bán nghi nhìn Lâm Vân giúp mẹ mình chữa bệnh. Lúc biết người thanh niên này là con rể của mình, cô ta đã không còn phòng bị như trước nữa.

Lâm Vân xốc chăn mền của bà ngoại lên, rồi lấy kim châm, dùng tốc độ nhanh nhất cắm lên kinh mạch huyệt đạo của bà ngoại. Đồng thời vận chuyển tinh lực vào kim châm. Tăng cường kinh mạch toàn thân của bà ngoại, rồi dùng tinh lực chậm rãi ép các độc tố và tạp chất ra bên ngoài.

- Mẹ, mẹ vịn bà ngoại đi ra ngoài đi, tí nữa bà ngoại sẽ nôn ra ngoài.

Lâm Vân nói.

## 293. Chương 239: Thập Bát Lí Trang

Nghe Lâm Vân nói vậy, mẫu thân của Hàn Vũ Tích hơi sửng sốt, lập tức đi lên vịn mẹ mình. Thì kinh hỉ phát hiện mẹ của mình đã có thể đứng thẳng, hơn nữa còn có thể đi lại. Vội vàng dựa theo lời phân phó của Lâm Vân, dắt mẹ mình ra ngoài. Lâm Vân ngồi trong phòng nhìn căn nhà đơn sơ, trong lòng tự nhủ, nếu Vũ Tích trông thấy như thế này thì rất là đau lòng. Đợi sau khi đi tới Phổ Hà trở về, thì liền đưa hai người tới Yên Kinh, ở cùng với Vũ Tích vậy.

Một lúc sau, mẫu thân của Vũ Tích vịn lấy bà ngoại trở về, tinh thần của bà ngoại đã tốt hơn rất nhiều. Lâm Vân biết chỉ cần ăn vài thứ bổ dưỡng là bà cụ trở lại như người bình thường, không có gì đáng ngại.

- Tiểu Lâm, con thực sự có bản lĩnh. Vũ Tích nhà ta đúng là được gả cho một người chồng tốt.

Mẫu thân của Vũ Tích nói tới đây, đôi mắt đã ửng hồng, có chút khống chế không nổi.

- Tiểu Nhụy, ai vậy?

Bà ngoại đã khôi phục, thoạt nhìn tinh thần đã tốt hơn nhiều. Hơn sáu mươi tuổi rồi, nếu như không phải bị bệnh, thì thân thể rất tốt.

- Mẹ, đây là Lâm Vân, là chồng của Vũ Tích, Vũ Tích còn sống mẹ ạ.

Nói xong, nước mắt lại rơi xuống.

- Con nói Vũ Tích còn sống sao?

Bà ngoại cũng giống như mẹ của Vũ Tích, nghe vậy rất là kích động. Bà ta biết chuyện con gái của mình bị Hàn gia đuổi ra ngoài. Mà Vũ Tích chính là đứa cháu gái cốt nhục duy nhất. Nên bà ta rất tinh tường sự đau khổ của con mình khi không ở gần đứa cháu Vũ Tích.

Lâm Vân đành phải kể lại tình hình gần đây của Vũ Tích cho hai người. Hiện tại Vũ Tích rất tốt, đang làm cho một công ty, đã không còn quan hệ gì với Hàn gia nữa. Lúc Lâm Vân nói tới Hàn gia, thì trông thấy khuôn mặt của mẫu thân Hàn Vũ Tích rất là khó coi. Lập tức nói tránh sang việc khác.

Mãi cho đến hơn một tiếng sau, Lâm Vân mới có cơ hội hỏi bà ngoại xem Phổ Hà ở đâu. Bà ngoại nghe Lâm Vân hỏi vậy, suy nghĩ sau nửa ngày mới nói:

- Cháu muốn hỏi có phải là Thập Bát Lí Trang không?

- Thập Bát Lí Trang?

Lâm Vân sửng sốt một chút. Trong lòng nói, mình chưa từng nghe qua cái tên Thập Bát Lí Trang, chỗ đó là địa phương gì?

Bà ngoại thở dài nói:

- Phổ Hà cách nơi này hơn 100km về phía nam. Truyền thuyết nơi đó từng có mười tòa thôn trang. Nhưng vài chục năm trước, chỗ đó xuất hiện ra vấn đề, người chết rất nhiều. Cuối cùng người dân ở đó đành phải bỏ thôn mà đi, chỉ để lại một vùng núi hoang sơ, điêu tàn. Tuy nhiên nơi đó hiện tại không còn gọi là Phổ Hà nữa, mà gọi là Thập Bát Lí Trang.

- Về sau chỗ đó đổi thành nơi chôn chất người chết. Nhưng ai chôn người chết hoặc tảo mộ ở đó, khi trở về đều sống không lâu. Hơn nữa Thập Bát Lí Trang ở gần chân núi hoang, không thích hợp cho việc trồng trọt. Vì vậy dần dần càng ít người đi tới đó, một mực hoang vu tới tận bây giờ. Cho nên người biết về Thập Bát Lí Trang không có nhiều.

- Bà ngoại, sao nơi đó lại được gọi là Thập Bát Lí Trang?

Lâm Vân tiếp tục hỏi.

- Bởi vì hơn năm mươi năm trước, lúc bà chỉ có mười mấy tuổi, cha đã mang bà tới chỗ đó. Bà có một người thân sống ở đó. Về sau chợt nghe nói chỗ đó xảy ra việc ma quái gì đó. Khiến cho mười tòa thôn trang trải dài từ Phổ Hà tới Phổ Tịch trong vòng một đêm chết rất nhiều người. Người còn lại vì sợ hãi mà chạy đi hết.

- Nghe nói các thôn trang kia trải dài 5, 6 km. Trước kia chỉ có những thôn trang gần Phổ Hà là gặp chuyện không may. Về sau thời gian càng lâu, thì các thôn trang xung quanh cũng xảy ra chuyện.

- Cuối cùng gần mười tám thôn trang xung quanh đều bị hủy diệt. Trong khoảng thời gian ngắn, nơi đó trở nên rất tĩnh mịch. Sau giải phóng thì có người xây chỗ đó thành nghĩa trang. Nhưng những hiện tượng tà dị vẫn không ngừng xảy ra. Cuối cùng đành phải để hoang đấy.

Bà ngoại nói tới đây, thì có vẻ mệt mỏi. Lâm Vân và mẫu thân Hàn Vũ Tích vội vàng đỡ bà lên giường. Rất nhanh bà ngoại đã ngủ say.

Mẫu thân của Hàn Vũ Tích nhìn mẹ mình đã lâu rồi không ngủ say như vậy, càng thêm cảm kích đứa con rể đột nhiên xuất hiện này. Thấy Lâm Vân tài trí lẫn dáng người đều bất phàm, cô ta càng nhìn càng yêu mến. Cảm thấy ánh mắt của con gái mình thật là tốt.

Ngay cả Lâm Vân mặt dày như vậy cũng bị mẹ vợ nhìn không được tự nhiên, vội vàng nói:

- Mẹ cũng đi ngủ đi, còn ra ngoài trấn thuê khách sạn ngủ qua đêm nay. Buổi sáng ngày mai con lại tới.

Lâm Vân nói xong, đứng lên rồi đi ra ngoài cửa. Đột nhiên Lâm Vân nghĩ tới cái gì đó, lấy ra hai cái hộp đưa cho mẹ Vũ Tích:

- Mẹ, đây là hai hộp thuốc viên, rất có lợi cho thân thế. Viên Dưỡng Nhan Hoàn thì mỗi tuần mẹ ăn một hàn. Dưỡng sinh hoàn thì mẹ và bà ngoại, mỗi tuần ăn một hạt.

Mẫu thân của Hàn Vũ Tích nhận lấy hai cái hộp trong tay Lâm Vân, sững sờ nửa ngày, mới lập tức phản ứng:

- Như vậy sao được, hai thứ này quá đắt, con giữ lại mà cho Vũ Tích dùng.

Lâm Vân đẩy lại, vừa cười vừa nói:

- Mẹ, công ty của con và Vũ Tích chính là công ty sản xuất hai loại thuốc Dưỡng Nhan Hoàn và Dưỡng sinh hoàn này. Mẹ nói xem, chúng con sẽ thiếu chúng để dùng sao?

- Cái gì? Tập đoàn Vân Môn nổi tiếng chính là công ty của con và Vũ Tích?

Mẫu thân của Hàn Vũ Tích bị lời của Lâm Vân chấn trụ. Cô ta thật không ngờ một công ty lớn như vậy lại là công ty của con gái mình và con rể.

- Mẹ, con đi đấy, sáng ngày mai con lại tới.

Lâm Vân nói xong, chào tự biệt Hàn mẫu, xoay người rời đi.

Mãi khi Lâm Vân đã đi thật xa, mẫu thân của Hàn Vũ Tích mới nhớ đóng cửa lại. Đi vào trong nhà, tâm tình không cách nào bình tĩnh được. Thật không ngờ con rể của mình lại có bản lĩnh và đẹp trai như vậy. Lại còn biết chăm sóc người khác nữa. Con bé Vũ Tích thật là biết chọn người, tìm được một người chồng như vậy. Mà không biết con bé còn nhớ mình không, mình thật muốn gặp lại con bé.

Lâm Vân đi hơn 5km thì trở về thị trấn, tùy tiện tìm một khách sạn nghỉ ngơi qua đêm. Sáng sớm ngày thứ hai thì gọi một chiếc xe, rồi tới siêu thị, mua vài bộ quần áo, chăn bông, và đồ ăn. Lo lắng nhà của mẹ vợ quá nhỏ, nên không mua những đồ vật quá lớn. Chỉ có một cái TV và tủ lạnh.

….

- Em Nhụy à, sao hôm nay ăn sang vậy, làm thịt một con gà cơ đấy? Nhà em đâu có khách khứa gì đâu?

Một người phụ nữ trung niên cùng thôn trông thấy mẫu thân của Hàn Vũ Tích mới sáng sớm đã dậy làm nhiều món ăn, còn giết một con gà, có chút kỳ quái hỏi. Bình thường cô ta ngay cả trứng gà còn không nỡ ăn, mà chỉ để mang đi bán.

- Con rể của em tí nữa tới.

Mẫu thân của Vũ Tích cao hứng trả lời.

- A, em có con rể sao? Như thế nào nhiều năm như vậy còn chưa thấy con gái và con rể của em tới nơi này?

Phụ nữ trung niên rất khó hiểu.

Lau lau nước mắt, mẫu thân của Vũ Tích tiếp tục nói:

- Bởi vì mẹ con em đã chia lìa nhiều năm, ngày hôm qua mới vừa vặn gặp được con rể.

Thấy mẫu thân của Vũ Tích lau nước mắt, phụ nữ trung niên này mới minh bạch cái gì đó. Lại nhìn thấy bà của Vũ Tích đi từ trong nhà ra, lập tức kinh hỉ kêu lên:

- Bác có thể đi lại được rồi à?

- Đúng vậy, cháu rể của bác là thầy thuốc. Ngày hôm qua nó đã giúp bác chữa trị. Hôm nay thân thể tốt lắm, giống như không có bệnh gì vậy. Cháu rể thật là một thầy thuốc giỏi. Mà Nhụy nhi, cháu rể đâu?

Bà ngoài vừa dậy thì không trông thấy Lâm Vân đầu cả, vội vàng hỏi.

- Mẹ, sao lại đi ra ngoài làm gì?

Mẫu thân của Vũ Tích đi lên vịn lấy mẹ mình. Còn nói thêm:

- Lâm Vân đi tới thị trấn nghỉ ngơi rồi, buổi sáng sẽ quay trở lại.

- Nhụy nhi, con thật là, tối hôm qua đã trễ như vậy, còn để cho cháu rể đến thị trấn ngủ. Ở lại chỗ này tùy tiện ngủ một đêm không được sao? Mẹ và con ngủ cùng một giường là được. Từ đây tới thị trấn xa như vậy…

Bà ngoại sau khi được Lâm Vân trị liệu, lại uống một viên Dưỡng sinh hoàn, hiện tại tinh thần rất tốt, âm thanh nói chuyện cũng rõ ràng.

Phụ nữ trung niên đứng một bên nhìn thấy như vậy không ngừng khen ngợi con rể của Hàn mẫu giỏi chữa bệnh.

Một tiếng xe vang tới, ba người ngẩng đầu nhìn lên. Thì thấy một chiếc xe tải đi vào trong thôn, đằng sau xe tải có chở cái gì đó. Xe tải một mực chạy tới trước mặt ba người mới dừng lại. Ba người còn đang kinh ngạc nhìn, thì Lâm Vân đã nhảy xuống xe, người còn chưa tới, tiếng đã tới trước:

- Chào buổi sáng, bà ngoại, chào buổi sáng, mẹ, cháu mua cho hai người mấy đồ dùng hàng ngày đây.

Phụ nữ trung niên trông thấy Lâm Vân, đôi mắt liền sáng lên. Bà ta còn chưa từng thấy một thanh niên ưu tú như vậy. Thoạt nhìn ngũ quan không có gì đặc biệt, nhưng không biết như thế nào càng xem càng thấy đẹp trai. Lại nhìn đống đồ để trên xe tải, là biết người thanh niên này là kẻ có tiền. Cô em Nhụy này đúng là sắp đổi đời rồi, có một con rể giàu có như vậy.

- Lâm à, sao mua nhiều thứ vậy con.

Mẹ của Vũ Tích thấy mấy người vận chuyển các đồ vật trên xe, lại có cả TV, tủ lạnh. Mà TV lại là tinh thể lỏng. Còn tủ lạnh thì trong thôn này rất ít người dùng. Đứa con rể này mua thât lãng phí tiền, có tiền cũng không nên mua nhiều thứ như vậy chứ.

Chăn bông và quần áo, là Lâm Vân nhìn chăn mền trong nhà đã rách nát mới cố ý mua. Còn gọi vài người thợ sửa lại cửa kính.

## 294. Chương 240: Đánh Lén

Mẹ của Vũ Tích nhìn những đồ vật này lại lau lau nước mắt. Trong lòng rất là kích động. Bà kích động không phải vì Lâm Vân mua nhiều thứ cho mình, mà là vi Lâm Vân rất biết quan tâm người khác, chứng tỏ hắn đối xử với con gái mình chắc cũng không kém đi tí nào. Số khổ Vũ Tích cuối cùng cũng có một chỗ tốt để nương tựa rồi.

Lúc này người trong thôn tới xem đã không ít. Trải qua sự giới thiệu của người phụ nữ trung niên, mọi người cũng biết con rể của nhà Ninh Nhụy tới, là một người vừa đẹp trai vừa có tiền.

Sau khi vận chuyển xong đồ đạc và sửa xong cái cứa sổ, vài phụ nữ nhiệt tâm đều tới giúp đỡ sắp xếp đồ vật bên trong nhà. Khiến trong nhà của Ninh Nhụy lần đầu tiên náo nhiệt như vậy. Bà của Vũ Tích thì càng cao hứng cười không dứt.

Lúc ăn cơm, Lâm Vân thấy nhiều thức ăn như vậy, cũng biết là cô Hàn muốn chiêu đãi mình. Thì không khách khí, liên tiếp ăn vài bát cơm.

Sau khi cơm nước xong, Lâm Vân giả như vô ý cùng bà ngoại hàn huyên về chuyện ở Phổ Hà. Bà ngoại giống như phát giác, có chút lo lắng dặn dò:

- Cháu Lâm à, cháu ngàn vạn đừng tới Thập Bát Lí Trang kia.

- Cháu biết rồi, bà ngoại không cần phải lo lắng. Cháu muốn đi ra đây có chút việc, mấy ngày nữa cháu sẽ dẫn hai người tới Yến Kinh.

Lâm Vân thấy đã là buổi chiều, liền đứng lên nói.

- Lâm, Vũ Tích có điện thoại không? Mẹ muốn gọi cho con bé.

Mẹ vợ vẫn luôn nhớ tới Vũ Tích.

Lâm Vân chỉ phải nói:

- Điện thoại của con đã hết pin rồi mẹ ạ. Dù sao mấy ngày nữa con sẽ mang mẹ và bà ngoại tới Yến Kinh. Hiện tại con còn có vài việc cần làm.

Sở dĩ Lâm Vân không gọi điện thoại, bởi vì hắn sợ Vũ Tích nhịn không được muốn chạy tới. Mà nếu cô tới đây thì cũng biết mình muốn tới một nơi nguy hiểm như Thập Bát Lí Trang. Với tính cách của cô, thì nhất định sẽ không để cho một mình minh đi tới đó. Hoặc là muốn đi cùng mình. Nếu là như vậy thì mình phải chiếu cố cô, không thuận tiện làm việc. Mình đi vào đó nhiều nhất là hai ngày, mẹ con họ đã xa cách hàng chục năm rồi, muộn thêm hai ngày cũng không sao.

Vì linh thạch để tu luyện về sau, Lâm Vân nhất định phải đi Thập Bát Lí Trang. Chỉ cần có một chút hy vọng, Lâm Vân cũng không muốn buông tha.

Theo như lời bà ngoại thì Thập Bát Lí Trang là một nơi quỷ dị. Không nói truyền thuyết vài chục năm trước, cho dù hiện tại, chỉ cần người nào tới gần Thập Bát Lí Trang cũng tự nhiên đổ bệnh.

Đổ bệnh có lẽ là do bọn họ gặp phải cái gì kinh hãi, mới khiến tinh thần hoảng hốt. Về ma quỷ thì có chút mê tín, nhưng về việc đến gần rồi bị kinh hãi, thì Lâm Vân tuyệt đối tin tưởng. Nơi đó chắc có một vật gì đó mới gây ra ảnh hưởng như vậy. Nhưng Lâm Vân không quan tâm cũng không muốn điều tra. Điều hắn quan tâm là nơi đó có linh thạch hay không mà thôi.

Chuyện tương tự như vậy, Lâm Vân đã gặp một lần ở tháp Tây Hà. Nhưng đó là do cái tên bịt mặt kia không biết tu luyện loại tà thuật nào. Mà lúc này đây không biết có phải là do một tên tu luyện tà công nào khác đang tác quái hay không. Nhưng cho dù tu luyện tà công, cũng không thể kéo dài mấy chục năm như vậy chứ? Lâm Vân không lo lắng những điều này, hắn lo lắng nhất chính là, không biết nếu nơi đó có linh thạch, có bị người khác lấy đi mất không.

Chừng năm mươi dặm đường đối với Lâm Vân mà nói, thật sự là rất đơn giản. Lâm Vân càng đến gần Thập Bát Lý Trang càng cảm thấy người qua lại ít đi, cuối cùng gần như không còn ai.

Khi nhìn thấy từng vòng thanh sắt làm rào chắn thật dài, Lâm Vân biết rõ đã đến Thập Bát Lý Trang rồi. Không ngờ chính quyền lại dùng thanh sắt rào nơi này lại. Khi Lâm Vân đến nơi này trời vẫn còn rất sớm, nhưng một khi bước vào trong lại rõ ràng cảm thấy bầu không khí u ám, giống như nơi này không có sức sống vậy.

Bốn chung quanh là cỏ khô và nấm mồ hoang vu, xem ra cụ già nói nơi này từng là mộ địa quả không sai. Lâm Vân đi xuyên qua hàng rào sắt ngăn cách, đi vào nói gọi là Thập Bát Lý Trang này. Dựa theo miêu tả của cụ già, Phổ hà hẳn là ở sâu bên trong.

Khiến Lâm Vân thấy kỳ quái đó là ở đây không chỉ không có một bóng người nào, mà ngay cả ếch, rắn, côn trùng, thậm chí cả chim cũng rất ít tới đây. Không ngờ còn có nơi như thế này, tại sao ra khỏi phạm vi này thì không còn bất kỳ chuyện gì nữa xảy ra?

Trong cỏ hoang khắp nơi đều là xương khô của dã thú, thậm chí thỉnh thoảng còn nhìn thấy hài cốt của con người nữa. Một giọng rên rỉ yếu ớt truyền đến, trong Thập Bát Lý Trang yên tĩnh này Lâm Vân nghe thấy rõ ràng. Hắn không chút do dự rất nhanh lao về phía đó.

Một nam tử khôi ngô nằm dưới chân bức tường đổ, tay xiết chặt lấy ngực, sắc mặt như tro tàn, hai mắt chẳng có chút sức sống. Lâm Vân vừa nhìn là biết người này đã không còn bất kỳ sinh cơ (sức sống) nào, hút sinh cơ của người? Không ngờ lại có cả loại chuyện này sao?

Cho dù ở lục địa Thiên Hồng các loại tu luyện pháp quyết tầng tầng lớp lớp, cũng không có nghe nói qua công pháp tu luyện hút sinh cơ người? Nhưng người đàn ông trước mắt này đã cạn sạch sinh cơ, nếu không phải bị hút, lẽ nào còn có nguyên nhân khác sao? Người đàn ông này trong tích tắc nhìn thấy Lâm Vân, thì há miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chưa nói được gì thì đầu nghiêng xuống, ngã xuống đất và chết.

Lâm Vân nhìn bốn chung quanh khắp nơi đều là những bức tường đổ nát. Xem ra nơi này hẳn từng là một sơn thôn nhỏ, về phần có phải là Phổ hà hay không, Lâm Vân cũng không khẳng định. Nếu là Phổ hà, dựa theo lý mà nói thì di chỉ của đạo quan kia hẳn là phải ở đây.

Lâm Vân tìm rất lâu ở chung quan đấy, nhưng lại không phát hiện ra bất kỳ di chỉ nào của đạo quan. Lúc này sắc trời đã dần chuyển tối. Ban đàu khi nơi này còn sáng, Lâm Vân đã cảm thấy nơi này rất âm u, bây giờ lại càng thấy rõ hơn.

Đột nhiên Lâm Vân cả người giật mình, dường như có thứ gì đó muốn thoát thể mà ra, cảm thấy cả người uể oải. Nhanh chóng vận chuyển tinh lực, cảm giác không thoải mái này cũng biến mất. Lâm Vân nhướng mày, cái này rõ ràng không phải nguyên nhân khác, cũng không phải ảo giác, khẳng định là có người ám toán mình.

Người này có thể rat ay với mình không một tiếng động, xem ra không phải là kẻ đầu đường xó chợ, lẽ nào là cổ võ giả đã tu luyện đến cực hạn, hay là tu chân giả giống như mình? Cho dù lúc trước người bịt mặt mà mình gặp ở tháp Tây Hà, khi đánh lén mình cũng sử dụng thứ hữu hình. Loại công phu vô thanh vô tức đánh lén người này là công phu gì? Chí ít bản thân mình không thuộc loại công phu này.

Bản thân mình tu luyện bao năm, đối với các loại công pháp tu luyện cũng có hiểu biết nhất định. Nhưng đối với loại công phu này thì một chút ấn tượng gì cũng không có, thậm chí có thể nói gần chưa như gặp qua.

Lâm Vân đang nghĩ tới đây, thì cảm giác khiến lòng người sợ hãi đó lại xông lên đầu. Lâm Vân sắc mặt khẽ biến, lần này rõ ràng là mạnh hơn lần trước mấy chục lần. Quả nhiên là có người muốn đánh lén mình, vẫn là loại đánh lén kinh khủng này. Hiện tại Lâm Vân cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân gây tử vong của người đàn ông vừa rồi.

Hóa ra thực sự có người hấp thu sinh cơ của anh ta. Lâm Vân da đầu run lên, thật không ngờ lại có loại công pháp hấp thu sinh cơ người như vậy sao? Thật là lợi hại, cũng quá báo đạo đi. Lẽ nào người này cũng là tu chân? Hoặc là pháp môn tu luyện còn cao hơn cả tu chân mà mình lại không biết?

Bất luận như thế nào, muốn hắn rời khỏi ngay bây giờ, hắn tuyệt đói không muốn. Bất luận là người thế nào, nếu đã hút mình hai lần mà không làm gì được, nói rõ rằng người này mình vẫn có thể chống lại được. Xem ra chuyện ở đây có linh thạch là thật, Lâm Vân làm sao có thể rời đi chứ?

Cho dù mình không phải là đối thủ của người này, Lâm Vân cũng muốn thử. Vạn nhất đánh không lại thì sẽ chạy, cơ duyên ở ngay trước mắt, muốn hắn đến thử cũng không thử mà đã rời đi, Lâm Vân lại không muốn như vậy. May mà mình không dẫn Vũ Tích đến đây, ở đây quá nguy hiểm.

Mặc dù không nhìn thấy thằng cha đánh lén mình này, nhưng Lâm Vân cũng hiểu được người ở đây tại sao luôn đến đây rồi thì sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng, cũng hiểu ra mấy chục năm trước, mười mấy thôn trang ở đây đều biến mất.

Xem ra sinh cơ của những người đã chết ở đây đều bị kẻ vừa ra tay với mình hút hết. Còn có một bộ phận người bị hút một phần sinh cơ, dẫn đến khi ra ngoài thù hoảng hốt. Nhưng dựa theo cách nói của cụ già, người này nhiều nhất chỉ hấp thu trong phạm vi của Thập Bát Lý mà thôi, vượt qua khỏi phạm vi này, phỏng chừng người này không hấp thu được.

Một tà công thật lợi hại và cũng quá bá đạo đi, có thể biến sinh cơ của người khác thành sinh cơ của mình để tiến hành tu luyện. Không ngờ ở đây lại có loại người này tồn tại. Chuyện này chẳng chút liên quan gì đến Lâm Vân. Hắn không phải người làm chuyện tốt làm người tốt không lưu danh, nhưng nếu đề cập đến linh thạch, cho dù người này tốt cỡ nào, Lâm Vân cũng muốn đến xem xem mình có thể có được linh thạch không. Cái này thực tại đối với hắn quá mức quan trọng rồi.

Lâm Vân cảm thấy càng đi về phía đông, cảm giác cướp lấy sinh cơ trong cơ thể hắn càng mãnh liệt. Nhưng Lâm Vân lại không dừng đi về phía có cảm ứng mãnh liệt đó, đồng thời tinh lực vận chuyển, chỉ là khiến cho loại cảm giác này không tồn tại, nhưng tuyệt đối không để cho nó xâm nhập vào tinh thần của mình.

## 295. Chương 241: Từng Bước Sát Khí (1)

Đột nhiên, loại cảm giác này biến mất không chút dấu vết. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ chuyện gì xảy ra? Tại sao đột nhiên biến mất? Chẳng lẽ sinh cơ của mình không mạnh? Lẽ ra tâm hồn và sinh cơ của mình mạnh hơn những người bình thường kia không biết bao nhiêu lần, mới chính là đối tượng mà kẻ kia cần chứ?

Tại sao không tiến hành ám toán với mình nữa chứ? Như vậy mình ngược lại không dễ tiếp tục tịm phương vị rồi. Tuy nhiên dựa theo phương hướng dần mạnh lên vừa rồi đối với mình thì ắt hẳn là ở bên này.

Lâm Vân cẩn thận từ từ tìm kiếm về hướng này. Tuy trời đã tối, nhưng ở đây không có cây cối lớn che khuất, ở vùng hoang dã này, Lâm Vân vẫn dựa vào mục quang siêu cường của mình nhìn một cách rõ ràng.

Một bức tượng nhỏ dưới chân gây nên sự chú ý của Lâm Vân. Tượng đá này trông như đã có từ rất lâu, rất có khả năng là tượng Bồ Tát mà dân chúng trong thôn thờ phụng từ rất sớm trong quan đạo. Nếu ở đây nhìn thấy tượng đá, vậy thì di chỉ trước đây của quan đạo sẽ ở gần đây thôi. Nói rõ rằng nơi mình tìm kiếm hẳn là không sai.

Lâm Vân thấy sắp tìm thấy quan đạo, tâm tình càng thêm kích động. Tiếp tục tìm ký chung quanh, quả nhiên Lâm Vân lại tìm thấy một hương đài đã nát không còn nguyên hình dáng, mười mấy viên gạch xanh đã không còn nhìn rõ màu vốn có. Xem ra đạo quan ở ngay đây rồi. Lâm Vân lập tức sử dụng lửa tím để đốt toàn bộ cỏ khô gần đây, tuy nhiên rất nhanh hắn đã thay đổi chủ ý, đó là lấy ra một cái bật lửa.

Đúng lúc Lâm Vân châm lửa để đốt toàn bộ có khô chung quanh đó, bỗng nhiên tâm thần quặn lên một cơn đau, cái bật lửa rơi xuống đất. Lâm Vân trong lòng tự nhủ không ổn, Người không lộ mặt kia dường như nhìn rất rõ các động tác của mình. Không ngờ nhất cử nhất động của mình đều bị gã lén theo dõi.

Không kịp để đi quản chuyện khác, Lâm Vân tinh lực bộc phát, vận hành một Chu Thiên, ép hoàn toàn khí tức âm lãnh đã đột nhiên xâm nhập vào cơ thể này ra khỏi người, rồi dùng tinh lực để tiêu trừ.

Vốn Lâm Vân sử dụng Tinh Hỏa thiêu hủy là thích hợp nhất, nhưng ở nơi này, mình rõ ràng là đang bị người ta theo dõi. Nếu không có một chút thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, mọi thứ của mình bị kẻ đang lén theo dõi này biết được, như vậy sẽ cực kỳ không ổn.

Lâm Vân hiện tại đã khẳng định người này tuyệt đối không phải là người của cổ võ thế gia gì đó, hoặc là tu luyện giả tu luyện cổ võ truyền thừa. Đối với cổ võ ở đây, Lâm Vân biết tuyệt đối không thể tu luyện đến cảnh giới vô hình để theo dõi người khác.

Nói như vậy ở đây người ám toán mình và người theo dõi mình, thậm chí khiến cho toàn bộ Thập Bát Lý trở thành đồng hoang, đều là do một người có thể vô hình theo dõi người khác làm nên sao?

Dùng cái gì mới có thể làm cho mình nhìn không thấy gã, còn gã lại có thể được nắm giữ hành tung của mình? Thần thức, ngoài thần thức ra, Lâm Vân quả thực nghĩ không ra thứ gì ở đây vừa có thể theo dõi mình, lại còn có thể tập kích mình nữa. Nếu nói là cameras thì đúng là nực cười. Cho dù người này dùng cameras có thể nhìn thấy mình, tuyệt đối cũng không thể tiến hành đánh lén mình được.

Người có thần thức? Ngoài tu chân giả ra còn có thể là ai? Không chỉ là tu chân giả, còn là Tu Chân giả tu luyện không hề thấp. Theo Lâm Vân được biết thì Tu Chân giả phải tu luyện đến Trúc Cơ kỳ mới có thể có thần thức. Còn tu luyện giả chí ít phải sau khi có chút thành tựu mới có thể xuất hiện. Mà ở đại lục Thiên Hồng, người có thần thức đã ít lại càng ít.

Chỉ có người cực cá biệt mới có thể xuất hiện thần thức trong Luyện Khí kỳ. Nếu một người đang trong Trúc Cơ kỳ, Lâm Vân khẳng định mình không phải là đối thủ của gã. Không ngờ đến đây lại có thể gặp một người xuất hiện thần thức. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Tu tinh cũng có thể sinh ra thần thức, đối với tu tinh xem ra nên nói là tinh thức, kỳ thực cũng không khác gì thần thức cả. Nhưng người tu tinh vốn ít, còn nữa một số it người tu tinh muốn tu luyện ra tinh thức gần như không thể.

Bình thường dựa theo phạm vi bình thường của tu tinh mà nói, tu luyện tới cấp ba sao là có thể sinh ra tinh thức, chỉ có điều cực kỳ ít người có thể ở cấp bậc ba sao sinh ra tinh thức.

Lâm Vân trước đây khi tu tinh đã sinh ra tinh thức vào thời điểm ba sao, được vinh dự là thiên tài của tu tinh. Nhưng cho dù thiên tài như vậy, cũng không thể qua được ải năm sao.

Lâm Vân có chút do dự, người này không ngờ là một cao thủ Trúc Cơ kỳ đã có được thần thức. Mình tiến lên đối kháng với kẻ này, chẳng khác gì tự tìm cái chết cả.

Tuy nhiên Lâm Vân rất nhanh đã phản ứng lại, nếu người này là cao thủ Trúc Cơ kỳ, muốn ra giết mình gần như quá ư đơn giản. Phải biết rằng toàn bộ đại lục Thiên Hồng ngày nay, tuy đều tu luyện, nhưng tu luyện giả muốn tu đến Trúc Cơ quả thực hiếm như lông phương và sừng lân. Nếu không cũng sẽ không cố gắng phát triển khoa học kỹ thuật rồi.

Người này nếu giết chính mình rất đơn giản, vậy tại sao không ra mặt giết mình. Lẽ ra với sinh cơ mạnh như của mình đối với người này cực kỳ có lọi và khó gặp nữa. Còn nữa nếu người này có thể hút sinh cơ người để chuyển hóa và tu luyện, gã tại sao không ra mặt và rời khỏi nơi này?

Khiến cho Lâm Vân nghi ngờ nhất chính là, vừa rồi khi mình tìm thấy di chỉ của đạo quan này, liền bị tập kích rất gay gắt. Mà lúc trước đánh lén một phen với mình, về sau không làm gì được mình liền buông tha, rõ ràng là muốn mình rút đi. Thẳng đến thời điểm mình phát hiện di chỉ của đạo quan, mới tập kích mình một lần nữa.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân đã đưa ra một dự đoán can đảm. Người này nhất định là bởi vì nguyên nhân nào đó mà nhất thời bị nhốt tại đây. Mình bây giờ có đi hay là không?

Lâm Vân cuối cùng quyết định vẫn qua đó xem một chút. Đã đến đây rồi, nếu như bởi vì khiếp đảm mà bỏ lỡ cơ hội tìm được linh thạch, có lẽ cuộc đời này sẽ không tiến thêm tấc nào nữa. Huống hồ nếu người này thực sự là Tu Chân giả Trúc Cơ kỳ bị nhốt, thì cho dù mình không đi tìm gã, đợi khi gã thoát ra rồi cũng sẽ không buông tha cho mình.

Nghĩ tới đây Lâm Vân không do dự nữa, chân dùng sức bước trên mặt đất. Quả nhiên âm thanh bên dưới có chút trống rỗng, nói rõ nơi này hẳn là có một thiên địa khác. Tuy Lâm Vân có thể trực tiếp đào bới lên, nhưng hắn lại sợ động đến cơ quan, sẽ khiến mặt đất bị sụp xuống, nên vẫn tiếp tục tìm kiếm chung quanh.

Nếu nơi này là địa chỉ cũ của đạo quan, hơn nữa gã đánh lén mình rất để ý việc mình vào đây, đã nói rõ cơ quan của cửa vào rất có khả năng là ở đây.

Lâm Vân một bên phòng bị người bên dưới này đánh lén, một bên cẩn thận tìm kiếm chung quanh. Tìm rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ cơ quan hay cửa vào nào, lẽ nào mình đoán sai rồi, cửa vào không ở đây?

Có phải là bị cỏ che lấp không? Lâm Vân một lần nữa lấy máy lửa ra đốt hết cỏ khô chúng quanh. Đợi sau khi cỏ đã cháy được một khoảng lớn, Lâm Vân vung tay lên, chưởng phong trực tiếp cuốn hết tro tàn của cỏ vừa bị đốt xong.

Dị thường cuối cùng đã xuất hiện, một khoảng đất rộng hai trượng, dưới chiếc đèn mỏ của Lâm Vân hiện ra rất rõ ràng. Nhưng có một chỗ rất nhỏ rõ ràng không có gốc cỏ, chính là nói chỗ này cỏ dại không mọc, mà cỏ chung quanh đã phủ kín chỗ này. Bây giờ Lâm Vân đốt sạch toàn bộ cỏ hoang quanh đó, lập tức liền hiện ra.

Lâm Vân đi đến chỗ không có cỏ mọc, lấy ra một cái dùi sắt, gõ gõ, một âm thanh sắt cũng không phải sắt truyền đến. Không ngờ là một khối gì đó dạng na ná như tấm sắt, màu của nó không khác gì màu bùn đất chung quanh, nếu không chú ý thì thực sự là nhìn không ra được.

Thử nghĩ một chút, nếu quanh đây có cỏ, Lâm Vân không đi đốt, thì muốn tìm thấy chỗ này cũng thật không dễ dàng gì. Đối với những thứ như tấm thép, bây giờ trong lòng Lâm Vân có một loại cự tuyệt, hoặc là nói một loại phòng bị. Hắn đã bị tấm thép ở Tây Lượng giang làm cho sợ rồi, cái này động một chút là cấm túc một hai năm, ai cũng sẽ chịu không nổi.

Tuy nhiên nếu đã phát hiện ra dị thường, thì cũng phải thử xem sao. Lâm Vân dùng dùi sắt vừa nạy ra, rõ ràng không có phản ứng gì, Lâm Vân không thể nạy được nó.

Nạy thêm một lần nữa, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tấm này không biết là chất liệu gì, dường như rất dày, nhìn không hết là nó dày bao nhiêu. Hơn nữa chung quanh tấm sắt gần như đều là đá núi rắn chắc. Lâm Vân biết, nếu tấm này nạy không lên, thì mình có đào các hòn đá bên rìa này cũng không có tác dụng gì.

Ở đây hẳn vẫn còn cơ quan gì đó, Lâm Vân tiếp tục tìm kiếm thêm một vòng nữa. Quả nhiên, ở gần tấm này một lần nữa đã bị Lâm Vân phát hiện thêm một cái vòng sắt nhỏ. Nếu không phải Lâm Vân không ngừng dùng dùi sắt gõ trên mặt đất, thì thực sự không phát hiện được vòng sắt vùi dưới mặt đất này.

Vòng sắt này không biết là được chế tạo nên từ sắt gì, rõ ràng là ở dưới mặt đất lâu như vậy, vẫn không bị gỉ. Lâm Vân dùng tay khẽ kéo vòng sắt một chút, bên tai truyền đến tiếng “Lộp bộp”, chưa đến ba nhịp thở lại vang lên một lần nữa.

Lâm Vân nhìn tấm nắp đậy không biết được làm từ chất liệu gì mà mình nạy lên được này, rõ ràng không có chút động tĩnh nào. Lâm Vân nghĩ thầm theo như cái vòng sắt mà mình tìm được, nếu là cơ quan thì hẳn là đã mở rồi, nhưng sự thật là nó chẳng có chút động đậy gì.

## 296. Chương 241: Từng Bước Sát Khí (2)

Lẽ nào gần đây còn có cơ quan khác? Lâm Vân nghĩ đến khả năng này, tiếp tục tìm kiếm chung quanh. Quả nhiên trong một chỗ rộng khoảng một trượng, Lâm Vân liên tiếp tìm thấy tám cái vòng sắt thuộc loại này. Thử một chút, thì mỗi một vòng sắt dường như sau khi kéo một cái đều vang lên một tiếng “Cộp cộp”, sau đó rất nhanh trở lại như cũ.

Trong phương viên một trượng không ngờ có thể tìm thấy tám vòng sắt, xem ra phương viên một trượng này chính là bên trong của quan đạo cũ rồi. Những vòng sắt này trước đây không biết là bị thứ gì đó che lấp, về sau quan đạo bị sập mới lộ ra trên mặt đất.

Lâm Vân đã đoán được một chút tính khả năng, dùng tốc độ cực nhanh kéo toàn bộ các vòng sắt nghe “Lộp Bộp” một tiếng. Quả nhiên sau khi hắn kéo xong, tấm đậy mà khi nãy nạy mãi không động đậy đó đột nhiên chậm rãi di chuyển sang một bên, giống như một cánh cửa lùa. Sau khi tấm sắt đó mở ra, xuất hiện một thang đá âm u và hun hút. Thang đá này lập tức khiến Lâm Vân nhớ tới thang đá rất dài ở Tây Lương sơn. Một luồng mùi nấm mốc cùng với mùi thôi thối khó chịu phả tới.

Lâm Vân vốn định đợi lát nữa thì xuống, nhưng dường như tấm sắt đó đang có hiện tượng trở ại vị trí cũ. Lâm Vân nghĩ nếu như trở lại vị trí cũ rồi, mình lại kéo cơ quan cũng không có phản ứng, vậy thì không thể vào được. Hắn tin chỉ cần không phải là căn phòng với tấm thép dày mấy mét kia ở Tây Lượng giang, những chỗ bình thường khác mình có thể chạy trốn được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân lúc này không chút do dự nhảy xuống.

Lâm Vân rơi xuống mặt bậc thang, cẩn thận từng bước một đi xuống. Lâm Vân đếm, thang đá tất cả có bốn mươi chín bậc, phần cuối cùng nhất của thang đá là một sân bằng, nhưng không có bất kỳ thứ gì. Lâm Vân trong lòng sững sờ, khoảng sân bằng này là có ý gì?

Tuy nhiên Lâm Vân vừa nghĩ tới đây thì mặt sân đó bên dưới chân hắn đột nhiên biến mất, Lâm Vân thoáng cái đã rơi tuột xuống. Trong lòng hắn cả kinh, hai chân lắc lư đảo mắt lại lui trở về, rơi xuống mặt thang đá.

Nhìn cái sân vừa biến mất đó không ngờ lập tức lại khôi phục lại hoàn toàn.

Một cơ quan quá tuyệt diệu. Lâm Vân nhìn phiến đá khôi phục lại trong nháy mắt, trong lòng tự nhủ phía dưới này không biết là vật gì. Hắn lấy dùi sắt ra đâm vào phiến đá mấy cái, nhưng không hề có chút phản ứng. Vận chuyển tinh lực không ngờ cũng chỉ đâm vào được một chút rất nông rồi lại bị chặn lại. Xem ra cái sân này không phải được làm nên từ một thứ tầm thường đâu. Không muốn tiếp tục phí phạm thời gian, Lâm Vân lấy ra một cái gậy sắt dài khoảng hơn một mét, sau đó lại đứng lên khoảng sân bằng ở chân cầu thang đá. Quả nhiên, cái sân đó lại một lần nữa biến mất. Lâm Vân lần này đã có phòng bị, nên không còn kinh hoảng nữa, tinh lực vận chuyển, tốc độ rơi xuống rõ ràng cũng chậm lại rất nhiều.

Nhưng cho dù có chậm lại, cũng có lúc phải rơi xuống mặt đất. Lâm Vân lo lắng nhất là bên dưới có vật gì đó, nên dùng cây gậy sắt cắm xuống phía dưới, còn thân mình thì nằm trên chiếc gậy sắt.

Một trận gió nhẹ rất khó chú ý được úp tới. “Không tốt”, Lâm Vân lập tức biết được ở đây căn bản chính là một cơ quan, mình trong lúc vô ý đã xông vào. Hắn vội vàng nhảy lên, nhưng không có chỗ để gắng sức, bây giờ không thể nào tiếp tục nhảy lên cầu thang đá ở trên đỉnh đầu được, cho dù có nhảy lên cũng vô dụng, phía trên đã bị bịt kín rồi.

“ Răng rắc “ một tiếng, chiếc gậy sắt bị một vật gì đó bẻ gãy với tốc độ cực nhanh. Chính vào lúc này, lực lượng rất lớn hút tâm phách và sinh cơ của người khiến Lâm Vân cảm nhận được cực kỳ rõ ràng, Lâm Vân gần như cảm nhận thấy linh hồn của mình đang bị hút đi vậy. Làm gì còn quan tâm đến bên dưới nữa, tinh lực vận chuyển, cuối cùng cũng khống chế được sức hút đáng sợ này, mà cả người hắn cũng đồng thời bị rơi vào thực địa. Không ngờ là một thứ giống như quả cầu tròn, Lâm Vân vội vàng lấy đèn mỏ ra, nhìn bốn chung quanh, phía dưới cực kỳ đơn giản, bên dưới chân mình lại là một vật bằng sắt hình tròn. Lâm Vân lập tức hiểu ra, vật này chính là cơ quan vừa rồi muốn nhốt mình ở bên trong, tuy nhiên dường như chỉ hoạt động một lần, nó đã kẹp lấy gậy sắt rồi, mình xem như vượt qua được một kiếp.

Lâm Vân trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật, nếu không dùng gậy sắt, vừa rồi rơi xuống bị vật này kẹp lấy, cộng thêm thằng cha đánh lên bên cạnh, thì mình thực sự rất khó thoát khỏi quả cầu sắt này. Huống hồ lực kẹp của hai nửa quả cầu này thực sự rất lớn, rõ ràng có thể bẻ gãy cả gậy sắt, nếu mình bị kẹp thì làm gì còn cái mạng này chứ?

Nơi đây văn hóa mấy ngàn năm, quả nhiên có rất nhiều thứ ly kỳ cổ quái, bất kể là Tây Lượng giang hay Thập Bát Lý Trang này đều mang vẻ quái dị. Năng nhân dị sĩ ẩn trong bóng tối quá nhiều, tiếp tục coi thường ở đây không có nhân vật tu chân chỉ sẽ mang lại nguy hiểm cho mình.

Một hồi âm thanh khúc kha khúc khích truyền đến, Lâm Vân vội vàng soi đèn mỏ tứ phía. Lúc này vừa nhìn, càng khiến Lâm Vân run rẩy da đầu. Không ngờ hai phiến đá cao mấy chục mét đang dần dần khép lại, bên dưới hai bên phiến đá lớn rõ ràng có một cái hõm hình bán nguyệt. Quá là ác độc, không ngờ đến cả cái hõm này cũng nghĩ đến rồi. Có thể tưởng tượng nếu như phiến đá này khép lại, mình đứng trên quả cầu ở giữa này còn không bị nghiền thành tương hay sao.

Phía sau là vách tường đá không có chỗ có thể trốn, chỉ có thể chạy về phía trước, hi vọng phía trước đừng xuất hiện vấn đề gì thêm. Lâm Vân nhanh chóng lấy đèn mỏ ra soi, không ngờ phát hiện một cửa đá rất lớn và dày đang nhanh chóng rơi xuống, rõ ràng muốn nhốt mình ở trong này, sau đó chèn chết mình.

Tốc độ cửa đá rơi xuống nhanh hơn nhiều so với tốc độ khép lại của hai phiến đá, Lâm Vân đâu còn dám nghĩ nhiều, bộc phát ra tinh lực toàn thân xuyên qua từ một cái khe rất hẹp. Vừa xuyên qua được, thì phiến đá này liền rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.

Sau một khắc bên ngoài truyền đến âm thanh hợp lại của hai khối tường đá, làm chấn động cả lòng đất. Lâm Vân nắm chặt nắm tay, trong lòng thầm hận, hắn biết cái cơ quan này tuyệt đối không phải hắn mở ra, ở đây nếu như có cầu thang đá đi xuống, thì sẽ không dùng cái cơ quan này để giết chết người xuống. Có thể khẳng định cơ quan này là do gã thần bí vừa đánh lén mình đó làm ra. Người này nếu có loại cơ quan này, vậy tại sao ban đầu lại ngăn mình xuống? Tuy nhiên rất nhanh Lâm Vân hiểu ra, người này khẳng định bị nhốt ở đây, và cơ quan này là chỗ dựa cuối cùng của gã.

Nhưng không ngờ cơ quan này rõ ràng không thể giữ Lâm Vân ở lại, không biết người này vẫn còn thủ đoạn lợi hại hơn hay không. Lâm Vân nghĩ thầm mình cũng nên thầm phòng bị một chút, một khi không đối được, mình trước tiên phải tìm tốt đường lui.

Lúc này Lâm Vân mới có cơ hội dò xét chỗ mình đang có mặt, nơi đèn mỏ chiếu đến không ngờ là một đại điện. Một đỉnh lô rất lớn được đặt ở giữa đại điện, có vẻ rất là quỷ dị. Bốn chung quanh đại điện đặt rất nhiều giá đỡ, không biết làm từ gì nhưng đến bây giờ vẫn chưa bị mục nát.

Cả đại điện giống như là một chỉnh thể, mùi nấm mốc bốc lên và mùi vị rất quái dị, khắp nơi xương người vứt la liệt, xem ra ở đây người chết không ít. Đại điện này không có chỗ thông với bên ngoài, Lâm Vân lập tức phát hiện ở đây không có chút không khí nào lưu thông.

Lâm Vân đột nhiên chú ý tới góc trái của đại điện, hắn cảm thấy ở đây như có khí tức. Lập tức cẩn thận đi qua, khi đi tới gần thì dùng đèn mỏ soi và nhìn kỹ, quả nhiên góc tường chỗ này không giống lắm so với các chỗ khác.

Cạnh góc tường không ngờ còn cắm một thanh kiếm sắt dụ tích loang lổ. Lâm Vân tiến lên trước, nắm lấy chuôi kiếm và rút ra. Thanh kiếm vừa được rút ra, Lâm Vân lập tức biết được không tốt, mình đã làm một việc cực kỳ ngu xuẩn.

Kiếm sắt cầm trên tay còn chưa xem xét cẩn thận, thì bỗng nhiên một lực lượng trói buộc vô cùng cường đại cùng với tiếng “Rầm rầm” truyền đến, khiến Lâm Vân trước mắt một mảnh mơ hồ.

Lâm Vân trong lòng cả kinh, không chút nghĩ ngợi vận chuyển tinh lực bảo vệ tinh thần của mình trước, hắn sợ người này trong tối đánh lén mình lần nữa.

“ Ào ào “ bất ngờ rơi xuống một mảnh bọt nước màu trắng, bọt nước này rất dày, giống như nghiêng đổ xuống vậy, rõ ràng đã cho Lâm Vân một loại cảm giác lạnh thấu xương. Vào lúc Lâm Vân còn chưa kịp khôi phục lại động tác, đã rất nhanh làm đông cứng Lâm Vân lại. Bọt nước càng rơi càng nhiều, cuối cùng rõ ràng tạo thành một cái cột băng cự đại, đóng băng cả người Lâm Vân ở bên trong cái cột đó.

Khi Lâm Vân thầm kêu không tốt thì đã bị cái cột băng kỳ quái này nhốt lại. Cái cột hình trụ rất lớn này thoạt nhìn rất quỉ dị. Khi Lâm Vân chưa kịp sử dụng tinh lực phá vỡ cột băng, thì cột băng đã nhốt hắn lại và đồng thời nhanh chóng trượt vào một góc của đại điện và lập tức xuất hiện một vết rạn.

Cột băng vừa trượt vào, trên góc của đại điện tựa như không có xuất hiện vết nứt vậy, mà trở lại với hình dáng ban đầu.

“Khặc khặc”. Tuy bị trói chặt trong đó, nhưng hai tiếng “Khặc khặc” vẫn truyền vào đến tai Lâm Vân. Cùng lúc đó Lâm Vân vận chuyển tinh lực để phá cột băng này, nhưng lại phát hiện toàn thân hắn từ trên xuống dưới không thể nhúc nhích.

## 297. Chương 242: Cột Băng Quỷ Dị

Ngẩng đầu lên lại trông thấy một màn càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Một gã đàn ông gầy trên cơ bản là chỉ có một bộ xương, đang vây quanh cột băng và quan sát hắn, xem ra thanh âm vừa rồi là do gã phát ra.

- Không nghĩ tới lại là một tên tiểu tử, trông còn trẻ như vậy. Oh…

Thanh âm nói chuyện của gã có chút mơ hồ không rõ, có lẽ là do một thời gian dài không nói chuyện rồi.

Lâm Vân nhìn rồi lại càng cả kinh, người này không bị nhốt? Tại sao không ra ngoài? Nhưng Lâm Vân bị nhốt trong cột băng rõ ràng không có chút biện pháp nào phá vỡ. Kỳ quái chính là cột băng này còn có rất nhiều lỗ nhỏ giống như bọt khí.

Cái thứ nhốt mình này giống băng mà lại không phải là băng, lại lạnh như băng rét thấu xương, rõ ràng trói buộc tứ chi của mình không cách nào nhúc nhích. Vốn có một thân tinh lực nhưng lại không có chỗ để dùng, nếu không mình chỉ cần vung tay lên, cột băng này sẽ bị đánh tan ngay thôi.

Nhưng mùa này lại có loại băng lạnh như vậy dưới lòng đất, bản thân nó đã là một chuyện quỉ dị. Huống chi thứ băng này không chỉ có tác dụng làm đông lạnh, mà còn có thể trói buộc, làm cho mình tứ chi run lên, nói không chừng đây là một loại độc.

- Vốn không muốn cho ngươi vào, lão tử bị nhốt ở đây đã mấy chục năm rồi. Những năm gần đây người càng ngày càng ít, vốn nghĩ rằng đời này hết hi vọng thoát ra được, không ngờ khi sự sống của lão tử sắp đến đoạn cuối, thì lại mang đến một món quà lớn như vậy, khặc khặc…

Bộ xương nói xong, lập tức giơ hai tay lên.

Lâm Vân lập tức biết không tốt, bây giờ mình tứ chi đều bị trói buộc, không cách nào nhúc nhích, làm sao chịu được sự giày vò của người này. Quả nhiên sức hút còn mạnh hơn gấp mấy chục lần khi ở bên ngoài đó xông thẳng vào tâm thần hắn, Lâm Vân cơ hồ cảm thấy hồn phách đều như muốn biến mất, cả tâm thần đều đang phát run, tựa hồ muốn thoát thể mà đi.

Lâm Vân giãy dụa cố sử dụng tinh lực để ngăn cản loại cảm giác khắc cốt phanh tim này, bởi vì tứ chi không cách nào nhúc nhích, càng ngày càng cảm thấy không cách nào chống cự. Máu từ khóe miệng chảy ra dán lên băng lập tức biến thành màu tím.

Tiếp tục như vậy, Lâm Vân biết rõ không bao lâu nữa, mình sẽ giống như anh chàng vừa nhìn thấy trên kia, bị gã đàn ông trước mắt này hút hết sinh cơ.

Nhưng hiện tại Lâm Vân đã khẳng định người này không phải là Tu Chân giả, lại càng không phải là một người Trúc Cơ. Mà tà công mà gã học là chuyên môn đi hút tinh thần và hồn phách của con người, cũng chính là sinh cơ mà khi tu luyện nhắc tới. Nghĩ tới tay Lữ đạo sĩ mà lần trước gặp ở Yến Kinh, người đó cũng giống như gã này, nhưng thứ mà y tu luyện là tà công hút âm nguyên của trinh nữ.

Những kẻ tu luyện tà công này đều như nhau cả, cho người ta cảm giác kỳ quái, hơn nữa đều là những kẻ thương thiên hại lý tổn người lợi ta.

Lâm Vân sở dĩ phán đoán người này không phải Tu Chân giả, là bởi vì hắn không cảm nhận được khí tức Tu Chân giả trên người của gã, ngược lại lần trước trên người của gã Lữ đạo sĩ hắn cảm nhận được khí tức âm lãnh. Đây không phải là khí tức âm lãnh của Tà Tu giả, nhưng lại cùng loại với khí tức Tu Võ giả.

Nhưng người này nếu như không phải Tu Chân giả, vậy thần thức kia của gã từ đâu mà đến? Huống hồ gã còn có thể lợi dụng thần thức từ cự ly xa như vậy công kích người khác.

Gã xương xẩu này hút rất mạnh tâm thần và hồn phách của Lâm Vân, tuy ép hắn thổ huyết, nhưng vì Lâm Vân đã tu được một sao, kiểu vừa công vừa phòng này khiến cho gã kia cảm giác ăn không tiêu.

Bộ xương này một lần nữa âm lãnh nhìn Lâm Vân, đã dừng việc hút sinh cơ của hắn, mà là lần nữa đi đến chỗ góc nhà, cầm lên một cái cốc, đổ thứ gì đó trong cốc vào miệng rồi đặt cốc về chỗ cũ, bắt đầu ngồi xuống.

Lâm Vân nhìn thấy kỳ quái, trong lòng tự nhủ trong cái chén này là gì vậy, lại có thể khiến cho bộ xương này phải cẩn thận như thế?

Nhìn bộ xương đó ngồi xuống khôi phục, Lâm Vân cũng cấp thiết muốn nghĩ cách, một khi gã ngồi xong, khẳng định sẽ lại tiếp tục hút sinh cơ của mình. Như vậy một lúc sau, mình bất luận như thế nào cũng không ngăn được. Tà công thật quỉ dị. Truyền thống văn hóa mấy ngàn năm của Hoa Hạ, quả nhiên là vô cùng mênh mông, ngay cả loại tà công này cũng có người sáng tạo ra được.

Nhưng điều khiến Lâm Vân kỳ quái đó là người này có thể hành động như vậy, vậy tại sao không muốn rời đi, mà ở lại nơi này để làm gì? Nhưng đảo mắt chuyện càng khiến Lâm Vân trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra. Gã đột nhiên lấy ra ba hòn đá từ trong một cái hòm đá ở bên cạnh, lấy búa sắt ra đập nát một trong ba hòn đá, sau đó lấy bột đá nát đó rắc lên người mình.

Linh thạch? Lâm Vân thiếu chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Không ngờ là linh thạch, còn tùy tùy tiện tiện lấy nó ra. Nhưng kiểu giống như gã kia sử dụng linh thạch, chẳng khác nào chuột ăn lúa mạch, thật là phí phạm lương thực mà.

Lâm Vân âm thầm đau lòng, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến mình đang bị trói buộc ở đây, đợi cho tên xương khô kia tu luyện xong rồi, thì đến lượt mình gặp nạn. Nghĩ tới đây không khỏi cực kỳ sốt ruột, trong lòng cuống lên, đột nhiên hắn nghĩ đến lửa tím của mình.

Tay tuy nhiên không thể nhúc nhích, nhưng lửa tím có thể đốt ra được. Lâm Vân vừa nghĩ đến lửa tím, càng không dám chậm trễ. Một ngọn lửa tím từ lòng bàn tay bay lên, cái thứ giống băng mà không phải băng này vừa gặp lửa tìm thì lập tức biên thành hư vô, không ngờ đến nước cũng không có. Lâm Vân càng kì quái, đây rốt cuộc là vật gì vậy.

Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ đến thứ này, quả nhiên băng ở gần bàn tay biến đi, thì bàn tay hắn có thể nhúc nhích được rồi. Bây giờ cho dù không cần lửa tím hắn cũng có thể một chưởng phá tan cái cột giống như băng này. Nhưng Lâm Vân lại không muốn làm như vậy, như vậy khẳng định sẽ kích động đến gã xương khô đang tu luyện kia.

Lâm Vân đợi cho hai bàn tay sau khi đã khôi phục lại hoàn toàn, lại dùng tinh hỏa màu tím hòa tan toàn bộ không gian mà mình bị nhốt, như vậy cho đến khi không gian đủ để hắn có thể hoạt động thì hắn dừng việc hòa tan lại. Như thế nếu nhìn từ bên ngoài chỉ thoáng qua thì nhìn không ra được, và gã xương khô kia nếu đến bên cạnh mình một lần nữa, mình có thể đột nhiên đánh lén gã.

Nhưng còn một điều khiến Lâm Vân khá là cố kỵ đó là, thứ băng bị mình hòa tan này không biến thành nước, mà biến thành sương mù màu trắng. Mà đám sương mù đó lại vờn quanh trong căn phòng, gã kia lát nữa nhất định có thể nhìn ra.

Bây giờ hắn nóng vội nhất là linh thạch bên trong cái hòm đá kia, không biết bị thằng khốn này lãng phí mất bao nhiêu rồi. Nếu bị gã lãng phí hết, thì mình coi như giỏ trúc múc nước. Tuy nhiên ít nhất vẫn còn hai viên ở bên cạnh gã.

Lâm Vân đã quyết định xong rồi, nếu người này sau khi tu luyện xong không đến bên cạnh mình để hút sinh cơ, mà tiếp tục đập vỡ linh thạch, thì hắn bất luận như thế nào cũng phải ngăn gã lại.

Gã xương khô giống như cảm nhận được sự kỳ quái trong khắp căn phòng, gã dừng tu luyện, nhìn Lâm Vân vẫn bị nhốt trong cột băng khặc khặc cười hai tiếng, đứng dậy và đến trước mặt hắn. Gần như không phát hiện được bây giờ Lâm Vân đã có sự thay đổi, tiếp tục giơ tay, chuẩn bị hút sinh cơ của hắn.

Lâm Vân cười lạnh trong lòng, bỗng nhiên bùng lên, cùng lúc cột băng bị vỡ vụn, sáu tổ tinh đao đồng thời bổ về phía gã xương khô. Lâm Vân hận đến xương tủy con người này, ra tay chỉ muốn rất nhanh biến gã thành tro tàn.

Quả nhiên người này sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu ra Lâm Vân đang ám toán gã, nghĩ cũng không cần nghĩ lui bước về sau, quả nhiên là phản ứng cực nhanh. Nhưng cho dù như vậy hai chân vẫn bị Lâm Vân chém đứt, hai đoạn chỉ có xương khô rơi trên mặt đất. Trên người gã không ngờ máu chảy rất ít, mà còn là màu xám hồng. Những tinh đao còn lại thì bổ trên mặt đất, để lại mấy chục vết đao.

Lâm Vân làm gì có chuyện để gã rời đi, tiếp tục đuổi theo, đang muốn kết liễu gã, thì cái bộ xương đã gục trên mặt đất đó bỗng nhiên đánh ra một quyền. Nguyên cả quyền phong đó không ngờ mang theo từng luồng hôi tanh bá đạo vô cùng.

Một kẻ xương xẩu như thế, không ngờ có thể đánh ra một chưởng pháp bá đạo như vậy. Lâm Vân trong nội tâm cả kinh, người này tuyệt đối là một cường giả cổ võ tu luyện đến cực hạn.

Tuy không biết một cổ võ cường giả tại sao phải bị vây ở chỗ này, nhưng Lâm Vân không kịp nghĩ đến cái đó, vẫn là một tổ tinh đao chém nát bấy quyền phong đang xông tới mình đó. Còn chưa kịp thở một hơi, một trận ác hàn lại lao tới, Lâm Vân thầm kêu không tốt, một lần nữa đánh ra hai tổ tinh đao.

Nhưng hai tổ tinh đao này không ngờ chỉ làm chậm lại một chút tốc độ của thứ đang đánh về phía mình mà thôi, vẫn như thế không chút do dự đánh về phía ngực của Lâm Vân.

Hai tổ tinh đao rõ ràng không thể ngăn cản thứ này dừng lại, đây là cái thứ gì thế, Lâm Vân không kịp nghĩ đến cái khác vội vàng né sang một bên tránh. Nhưng thứ đó giống như là mọc thêm mắt vậy, vẫn tiếp tục đuổi theo phía sau lung hắn.

Lâm Vân hoảng hốt, trong lòng tự nhủ đây là vật gì thế. Lại thêm hai tổ tinh đao đánh ngược lại thứ ám khí đang đuổi theo phía sau, đồng thời một tổ tinh đao đánh về phía gã xương khô đang nằm trên mặt đất.

Thứ ám khí đuổi theo Lâm Vân, sau khi bị hai tổ tinh đao của Lâm Vân ngăn lại, vẫn không ngừng lao về phía hắn, không ngờ còn mang theo lực khống chế mờ ảo. Lâm Vân muốn tránh cũng không được, “ PHỐC “ một tiếng thứ này đã đánh vào phía sau lưng Lâm Vân, đồng thời tinh đao của Lâm Vân cũng chém gã xương cốt kia thành mấy khúc.

## 298. Chương 243: Hàn Vũ Tích Bị Bắt Cóc

Hàn Vũ Tích rất lo lắng, Lâm Vân đã nói mỗi ngày đều sẽ chủ động nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho nàng. Nhưng từ ngày đầu tiên, Lâm Vân còn gọi điện nói rằng có việc quan trọng. Đến mấy ngày sau Lâm Vân một mực không gọi điện hoặc gửi qua tin nhắn. Cho dù nàng gọi điện tới cũng không có tín hiệu gì cả. Hôm nay đã là ngày thứ mười, lẽ ra Lâm Vân phải sớm gọi lại cho nàng mới đúng.

Mỗi ngày Hàn Vũ Tích đều không yên lòng tới công ty làm việc. Thời thời khắc khắc suy nghĩ tới Lâm Vân, khiến cho tốc độ tu luyện cũng bị giảm xuống rất nhiều.

- Chị Vũ Tích, sao mấy ngày nay em thấy chị đều tâm thần bất định vậy? Là nghĩ tới anh trai em à?

Bình thường Lâm Hinh đều đi làm và tan tầm với Vũ Tích. Nên thần sắc biến hóa của chị dâu, nàng thấy rất rõ.

- Ừ, chị có chút lo lắng cho anh ấy. Đã lâu như vậy rồi mà anh ấy còn chưa gọi điện thoại trở về.

Hàn Vũ Tích không hề cố kỵ nói ra lo lắng của mình.

- Chị Vũ Tích, chị không cần lo lắng cho anh ấy. Anh của em thường xuyên đi ra ngoài trong thời gian dài. Thậm chí lần trước còn rời đi hai năm cơ mà. Em nghĩ lần này anh ấy sẽ về nhanh thôi, chị cứ yên tâm đi. Tâm sự của anh trai là em rõ nhất, anh ấy coi chị như bảo bối như vậy, sao nỡ bỏ chị một mình trông phòng, hì hì.

Tuy Lâm Hinh cũng rất lo lắng cho anh trai của mình, nhưng nàng vẫn an ủi Hàn Vũ Tích, hy vọng chị dâu mình không cần phải lo lắng.

- Con bé chết tiệt này.

Hàn Vũ Tích muốn đánh Lâm Hinh, Lâm Hinh cười hì hì chạy đi.

Lúc đi tới gara, đột nhiên xuất hiện bốn người nam tử ngoại quốc. Trong lúc Lâm Hinh còn đang trốn tránh Hàn Vũ Tích thì một người đã đánh vào phần gáy của Lâm Hinh, Lâm Hinh liền ngất xỉu.

Một tên khác thì ngăn cản Hàn Vũ Tích lại, trong tay còn cầm súng ngắn.

- Các anh là ai?

Hàn Vũ Tích cảnh giác nhìn mấy tên ngoại quốc, đồng thời lui dần về phía Lâm Hinh.

- Đừng nói nhảm, thành thật hợp tác, đi với chúng tôi một chuyến.

Một tên nam tử hơi gầy dùng tiếng Hán ngọng ngịu nói.

Hàn Vũ Tích không nói lời nào, chỉ tiếp tục lùi về phía sau.

- Lâm Vân là chồng của cô phải không, hiện tại hắn đang ở trong tay chúng tôi. Nếu cô muốn gặp hắn thì đi theo chúng tôi một chuyến.

Một tay da trắng, dùng tiếng Anh thuần thục nói.

- Cái gì?

Hàn Vũ Tích dừng lùi về phía sau. Khó trách Lâm Vân đã lâu như vậy không liên lạc lại với nàng. Anh ấy đã bị những người này bắt rồi. Tuy nhiên mình dựa vào cái gì mà tin những người này nói. Huống hồ, Lâm Vân đã từng dặn qua, không cần phải lo lắng cho hắn. Cho nên tuyệt đối không thể tin đám người này.

Hàn Vũ Tích đang lúc tâm thần bất định, không biết Lâm Vân có thực sự xảy ra chuyện gì hay không, thì chỉ cảm thấy phần gáy tê rần, lập tức ngất xỉu.

Mấy người kéo Hàn Vũ Tích lên xe, lại nhìn Lâm Hinh.

- Muốn mang theo cô ta không?

Nói chuyện là người nam tử hơi gầy.

- Không cần, nhiều người thì mục tiêu lớn. Giải quyết tại chỗ.

Tên nam tử trắng nhất nói.

Người nam tử da trắng vừa nói xong, một tên da đen lập tức rút súng, chuẩn bị giải quyết Lâm Hinh. Nhưng người da trắng đã cản lại:

- Súng có ống giảm thanh, nhưng nếu không cần dùng thì vẫn không nên dùng.

Lời của y vừa dứt, thì bên ngoài truyền tới tiếng nói, Lam Cực và mấy người Mông Văn đi vào gara.

- Mặc kệ cô ta, chúng ta đi thôi.

Tay da trắng nói xong, lập tức đi lên xe của Lâm Hinh. Sau đó mấy người kia cũng rất nhanh lên xe đi theo đằng sau.

- Là xe của Lâm Hinh, đi đâu mà vội vàng như vậy? Sao trên xe lại là một người nước ngoài?

Mông Văn rất tinh mắt lập tức nhìn ra điểm không đúng.

- Lâm Hinh nằm trên mất đất, không tốt, chị dâu có khả năng bị bọn người kia bắt đi rồi.

Lý Thanh lập tức phản ứng.

- Để tôi đuổi theo.

Lam Cực nói xong, lập tức lái xe đuổi theo.

- Lâm Hinh, em làm sao vậy?

Mông Văn lay tỉnh Lâm Hinh, sau đó lo lắng hỏi.

- Chị Vũ Tích đâu rồi? Có phải chị ấy bị đám người ngoại quốc kia bắt đi rồi không? Phải làm sao bậy giờ?

Lâm Hinh lo lắng đến rơi nước mắt.

- A…

Mông Văn và Lý Thanh đều sững sờ. Nếu Hàn Vũ Tích thực sự bị bắt đi, vậy phải làm sao bây giờ? Không ai ở chỗ này là không biết tầm quan trọng của Hàn Vũ Tích trong lòng Lâm Vân.

- Lập tức gọi điện thoại cho cục cảnh sát thành phố và gia gia của Lâm Hinh. Lý Thanh, cậu lập tức triệu tập toàn bộ đội bảo vệ, đuổi theo chiếc xe kia. Tôi sẽ đi liên lạc với chủ tịch ngay bây giờ.

Mông Văn nói xong, lập tức phân phó người kiểm tra camera giám sát đặt trong nhà ga. Tìm xem bọn chúng vào được bằng cách nào.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Yên Kinh lại sôi trào. Chỉ trong vòng 30 phút, Yên Kinh đã bị giới nghiêm. Tuy có nhiều người bất mãn, nhưng Lâm lão gia tử còn hơn một tháng nữa mới về hưu. Ai cũng không muốn Lâm Lộ Trọng trước khi về hưu, còn đắc tội với ông ta. Huống hồ nghe nói người bị bắt cóc chính là vợ của Lâm Vân.

Lâm Lộ Trọng lập tức nổi trận lôi đình với công tác an toàn của Yên Kinh. Không ngờ bọn họ lại để lặp đi lặp lại sai lầm này. Thân phận của bốn tên ngoại quốc trong thời gian ngắn đã bị điều tra ra. Bọn chúng là theo bốn quốc gia khác nhau nhập cảnh. Còn có một tên ngoại quốc là quản lý nghiệp vụ của một công ty.

Mặc cho Yên Kinh phong tỏa nghiêm mật như thế nào đi chăng nữa, vẫn không tìm kiếm được bất kỳ dấu vết. Lam Cực chỉ cách chiếc xe của Lâm Hinh vài phút thôi, nhưng lúc đi ra lại rõ ràng không thấy bóng dáng. Một giờ sau thì phát hiện ra chiếc xe của Lâm Hinh bị đốt cháy ở một trạm xăng ngoài thành phố.

Trong chiếc xe bốc cháy không có người nào, chứng tỏ bọn chúng đã thay đổi phương tiện vận chuyển. Chỉ là không biết những người này vì sao lại bắt cóc vợ của Lâm Vân.

Tám tiếng sau, đồng dạng ở khu vực biển gần Bắc Triều Tiên, một con thuyền chở hàng đi tới bến tàu của Hàn Quốc thì dừng lại. Một con thuyền ca nô cũng đi tới. Con thuyền chở hàng liền chuyển một cái thùng gỗ lên chiếc ca nô.

Bên trong chiếc thùng chính là Hàn Vũ Tích đang hôn mê, chỉ có thể hô hấp thông qua một cái lỗ được thiết kế bí mật. Cái thùng được chuyển tới ca nô rồi tàu chở hàng rất nhanh rời đi. Khi chiếc thùng được đặt lên ca nô, Hàn Vũ Tích bị bừng tỉnh bởi nước biển bắn vào mặt. Khi mở to mắt thì phát hiện mình đang ở trên biển, liền biết mình đã bị bắt cóc.

- Cô không cần lo lắng, chúng tôi sẽ rất khách khí với cô, chỉ cần cô phối hợp là được.

Một người trên ca nô nhìn thấy Hàn Vũ Tích đã tỉnh lại, dùng tiếng Hán lưu loát nói.

- Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?

Hàn Vũ Tích chuẩn bị một khi mình bị xâm phạm, thì lập tức sẽ tự sát.

Hai người trên ca nô, một nam một nữ thấy Hàn Vũ Tích đề phòng như vậy, người nam tử nói:

- Chỉ cần cô hợp tác, chúng tôi sẽ không động tới một ngón tay của cô. Nếu như cô không hợp tác thì khó mà nói. Mà chúng tôi bắt cô làm gì, chờ cô tới đích thì sẽ biết.

Ba tiếng sau, dưới sự trông chừng của một nam một nữ, Hàn Vũ Tích ngồi trên máy bay của Hàn Quốc đi tới Los Angeles của nước Mĩ.

Hiện tại Hàn Vũ Tích không lo lắng cho tình cảnh của mình, nàng chỉ lo lắng cho Lâm Vân. Không biết Lâm Vân có bị những người này bắt đi không? Tuy nàng rất tin tưởng Lâm Vân, nhưng do quan tâm sẽ bị loạn. Trong lòng vẫn là bất ổn, không thể bình tĩnh lại được.

Máy bay hạ cách, Hàn Vũ Tích bị dẫn tới một căn biệt thự xa hoa. Các đồ dùng bên trong đều đầy đủ hết. Chỉ nhìn tòa biệt thự này là biết, không phải người thường có thể mua được.

Hàn Vũ Tích tưởng bọn chúng sẽ hỏi cái gì trước, thật không ngờ mình lại bị nhốt trong một căn phòng, không có ai quan tâm. Ngay cả bữa cơm cũng do một người đàn bà da đen đưa tới. Từ lúc Hàn Vũ Tích bị đưa tới căn biệt thự này, thì ngoại trừ người đàn bà da đen kia, nàng không có trông thấy một ai khác.

Ba ngày sau, Hàn Vũ Tích mới bị đưa tới một căn phòng rất sáng. Ở bên trong ngồi năm người, hai người da trắng, một người da đen, và hai cô gái ăn mặc rất

- Quả nhiên là một mỹ nữ điển hình của phương Đông. Một mỹ nữ tinh sảo như vậy, chỗ này của tôi còn chưa từng nhìn thấy. Tôi nghĩ chắc cô cũng không muốn bản thân cô xảy ra chuyện gì, khiến chồng cô sốt ruột phải không? Chỉ cần cô ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, trả lời hết câu hỏi mà tôi hỏi, thì chúng tôi sẽ không gây hại gì cho cô cả. Còn nếu cô không hợp tác, hắc hắc, chắc cô cũng hiểu kết quả nó như thế nào…

Một tên da trắng ngồi bên cạnh âm trầm nói.

Thấy Hàn Vũ Tích không nói gì, tên nàm tử này nói tiếp:

- Hiện tại tập đoàn Vân Môn tổng cộng có mấy loại sản phẩm? Còn nữa, cô đã từng gặp qua cô gái trên ảnh này chưa. Nếu đã gặp thì cô ta đang ở nơi nào?

Nói xong, đưa một ảnh chụp cho Hàn Vũ Tích nhìn.

Hàn Vũ Tích nhìn thấy bức ảnh liền sửng sốt, không ngờ lại là ảnh chụp của Vũ Đình. Hơn nữa ảnh này chụp cảnh Lâm Vân đang ôm Vũ Đình trong ngực. Hàn Vũ Tích còn tưởng mình bị hoa mắt, cẩn thận nhìn kỹ càng, người ôm Vũ Đình đúng là Lâm Vân. Lâm Vân ôm Vũ Đình làm gì? Còn ở trong rừng rậm nữa. Vì sao Lâm Vân chưa từng nói chuyện này cho mình biết?

## 299. Chương 244: Một Sao Hậu Kỳ

- Nàng là em gái của tôi, nhưng hiện tại tôi không biết con bé đang ở đâu.

Tuy hiện tại Hàn Vũ Tích có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng biết, nếu người này đã hỏi vậy thì chắc chắn y biết quan hệ giữa mình và Vũ Đình.

- Tốt, trả lời vấn đề đầu tiên. Hiện tại tập đoàn Vân Môn có tổng cộng bao nhiêu loại sản phẩm?

Tên này thấy Hàn Vũ Tích chỉ trả lời câu thứ hai, liền hỏi lại câu đầu tiên.

- Hiện tại công ty mới sản xuất Dưỡng Nhan Hoàn và Dưỡng sinh hoàn. Còn một loại sản phẩm điện tử thì đang trong quá trình sản xuất.

Hàn Vũ Tích đoán bọn chúng cũng biết về hai loại sản phẩm kia. Còn sản phẩm điện tử thì nàng nói nửa thật nửa giả. Cho dù bọn chúng không tin cũng không thể xác nhận lời này đúng hay sai. Mà từ câu hỏi của bọn chúng, Hàn Vũ Tích cũng đoán được vì sao mình bị bắt cóc. Là có liên quan tới hai loại sản phẩm Dưỡng Nhan Hoàn và Dưỡng sinh hoàn.

- Cô biết cái này cái gì không?

Tên kia không cho ý kiến, mà lại lấy ra một vật.

-….

Hàn Vũ Tích sững sờ nhìn vật trong tay của người nam tử, nhất thời không nói ra lời.

Lâm Vân thấy xương cốt của người này đã bị chém thành vài khúc, mới thở dài một hơn. Nhổ cái ám khí sau lưng ra, sờ vào thì thấy lạnh buốt. Thoạt nhìn như một chùy bị bép hai đầu. Không biết là ám khí gì?

Để cái chùy kia một bên, Lâm Vân vội vàng vận chuyển tinh lực để vết thương ngừng chảy máu. Vừa rồi có cảm giác như sau khi giết xong cái tên xương cốt kia, cái ám khí giống như đình chỉ đâm vào vậy. Nếu không mình chắc đã mất mạng. Cái ám khí này thật thần kỳ.

Nuốt một cọng cỏ Hầu Nhi, Lâm Vân lập tức đi tới bên cạnh hộp rồi mở ra. Một đống linh thạch sáng ngời khiến cho Lâm Vân suýt nữa hôn mê vì cao hứng. Số linh thạch này tuyệt đối phải gần năm mươi viên. Mà số linh thạch này nhiều nhất chỉ chiếm một tầng của hộp đá mà thôi.

Số còn lại chắc đã bị tên xương cốt kia lãng phí gần hết. Cái tên hỗn đản đó lại dùng phương pháp như vậy tiêu hao linh thạch, thật đúng là ngu như bò.

Tuy nhiên, có thu hoạch như vậy, Lâm Vân đã rất vui mừng rồi. Thật không ngờ chỉ một chuyến đi mà thu hoạch lớn như vậy. Tranh thủ thời gian thu toàn bộ chiếc hộp ngọc lớn và linh thạch vào trong Tinh Giới. Lại nhìn hộp đá, bên trong còn có một tấm da cừu, một cái thẻ ngọc và một cái thẻ tre. Cầm tấm da cừu nhìn thoáng qua, đây là những lời mà tên xương cốt kia ghi.

“Ta là người của Đổng gia ở Thái Ninh, tên là Đồng Trình. Năm 1954 thì bị vây khốn ở dưới đại điện Phổ Hà này, không thể tìm được đường ra. Nhưng may mắn chỗ này còn có mấy trăm viên đá kỳ quái màu trắng”

Lâm Vân thầm hận, mấy trăm viên linh thạch lại bị tên kia lãng phí chỉ còn bốn mươi tám viên. Nhưng kỳ quái là những mảnh vụn của linh thạch biến đi đâu hết rồi? Theo cách tu luyện của người này, thì hẳn là vẫn còn rất nhiều mảnh vụn mới đúng. Sao mình lại không thấy nhỉ? Lâm Vân đành phải xem tiếp.

“Trong đó còn có hai thẻ tre, một thẻ ngọc và một bộ công pháp Hấp Hồn Quyết, công pháp đã bị ta phá hủy. Một cai thẻ tre ghi lại khẩu quyết Tu Thần. Pháp quyết này vô cùng thần kỳ. Sau khi tu luyện có thể phóng ý niệm ra ngoài. Mọi sự vật trong phạm vi 5km đều có thể cảm nhận rõ. Nhưng ta chỉ luyện đến phạm vi đó mà thôi. Xa hơn nữa sẽ không cảm nhận được gì.”

Lâm Vân cầm thẻ tre lên, quả nhiên có viết chằng chịt những chữ phồn thể. Cẩn thận đọc qua một lần, quả nhiên là Tu Thần Quyết mà người kia nhắc tới. Lâm Vân rất là kích động, không ngờ mình lại gặp cơ duyên lớn như vậy. Có công pháp này trong tay, mình cũng không cần luyện tới ba sao là có thể luyện ra Thần Thức. Bỏ thẻ tre xuống, tiếp tục đọc.

“Sau khi phát hiện ra sự thần kỳ của Tu Thần Quyết, ta liền quyết định không ngừng luyện tập, bỏ lại quyền pháp của Đồng gia. Tu luyện xong Tu Thần Quyết ta lại phát hiện, nếu sử dụng thêm cả Hấp Hồn Quyết, ta có thể hấp thu hồn phách của người khác vào người. Mỗi lần hấp thu, thì Tu Thần Quyết của ta lại cao hơn một tầng. Thậm chí cả lực lượng cũng tăng trưởng.”

Lâm Vân nhìn thêm thì không thấy ghi gì về Hấp HỒn Quyết kia. Xem ra công pháp đó đã bị y phá hủy. Tuy nhiên Lâm Vân cũng không thích loại công pháp đó lắm. Không nói đến sự tà ác của nó, mà hiệu quả của nó còn kém xa công pháp Tu Tinh của mình.

Tiếp tục xem tấm da cừu

“Là do ta nhổ cái chùy sắt ở cạnh cánh cửa, mới bị nhốt ở trong căn phòng này. Nhưng về sau ta lại phát hiện cái chùy này như có linh tính. Ta thử sử dụng ý niệm để khống chế nó. Rõ ràng có thể sử dụng rất như ý.”

Có thể sử dụng thần thức để khống chế? Chẳng lẽ cái chùy này là một pháp khí? Lâm Vân vội vàng bỏ tấm da cừu xuống, nhặt cái chùy sắt lên. Vận chuyển tinh lực thăm dò, liền lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên là một pháp khí, thứ pháp khí chỉ có trong truyền thuyết.

Lâm Vân chưa từng gặp qua một cái pháp khí nào, mà chỉ biết đây là pháp khí mà thôi. Cũng không biết cấp bậc và tác dụng của nó ra sao. Lâm Vân suy nghĩ, đợi cho mình tu luyện thành công Tu Thần Quyết này thì sẽ có thể luyện hóa pháp khí.

Nói như vậy, cái thanh kiếm sắt kia cũng là một thanh pháp khí. Nhưng cái tên xương cốt cũng không nói tới việc y đi vào trụ băng a. Nhìn tiếp lời nhắn nhủ ghi trên da cừu.

“Ta tưởng sẽ chết đói ở đây, nhưng lại phát hiện trong này có thạch nhũ. Một một tuần chỉ có một giọt thạch nhũ. Mà càng ngày càng ít. Nhưng rõ ràng chỉ nhờ những giọt thạch nhũ đó đã giúp ta sống được vài chục năm. Ở chỗ này có tổng cộng hai căn phòng….”

Ghi tới đây thì đã hết, Lâm Vân suy nghĩ, không biết tại sao lại không viết tiếp? Chẳng lẽ lúc đó xảy ra chuyện gì sao? Hay là y không còn tâm tư gì để viết tiếp. Xem ra y khẳng định thông qua thần thức biết được cơ quan trong này. Hơn nữa còn muốn thông qua cơ quan vây kín mình ở đây. Chỉ là chưa kịp vây kín thì đã bị mình lấy mạng.

Mà một gian phòng nữa mà người kia nói là căn phòng nào? Lâm Vân không quản được nhiều như vậy, thu tất cả đồ vật trong hộp đá lại, rồi ngồi xuống bắt đầu chữa thương.

Tu vị một sao trung kỳ, lại có sự trợ giúp của linh thạch, hai ngày sau Lâm Vân đã trị khỏi toàn bộ vết thương. Lúc này mới nhớ tới là mình còn chưa gọi điện thoại cho Vũ Tích. Vội vàng lấy điện thoại ra muốn gọi điện thoại cho nàng, thì rõ ràng lại không có tín hiệu.

Lâm Vân đi tới bức tường đã bị đổ kia. Bỗng xuất hiện một lực đẩy khiến Lâm Vân phải cố hết sức mới có thể đi vào đằng sau bức tường. Mà muốn phá vỡ bức tường này khẳng định rất khó. Lâm Vân cũng không sốt ruột. Hắn tin tưởng mình nhất định có thể đi ra ngoài. Công pháp của hắn luyện không giống các võ giả cổ võ bình thường, hắn là một Tu Tinh, so với đám người kia thì mạnh hơn nhiều lắm.

Đi tới đằng sau bức tường kia, thì không còn sức đẩy nữa. Lâm Vân đi sâu vào trong thì cảm nhận được có sự ba động của linh khí truyền tới. Lâm Vân kiểm tra một chút thì phát hiện dưới mặt đất đầy là mảnh vụn linh thạch.

Nguyên lai tên kia trốn ở đây tu luyện. Trên tường có mấy cái cơ quan, nhưng đều đã được kéo xuống. Lâm Vân đoán rằng những cái cơ quan này là để khởi động các bẫy ám toán mình. Lâm Vân không chút do dự đẩy nó lên, một tiếng rầm rầm vang với, rồi lại im lặng. Lâm Vân tự nhủ, chẳng lẽ trong này không chỉ có một cái cơ quan, hay là nó đã mất đi hiệu quả?

Lâm Vân chẳng muốn tìm hiểu thêm. Nhưng nhiều mảnh vụn của linh thạch như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Trực tiếp dùng số đó để tu luyện Tu Thần Quyết. Vừa bắt đầu tu luyện, Lâm Vân rõ ràng đã quên mất thời gian. Đợi khi hắn tỉnh lại, thì phát hiện mình đã tu luyện Tu Thần Quyết tới tầng thứ hai.

Lâm Vân mừng rỡ, thử phóng ý niệm ra xung quanh thì hắn có thể cảm thấy rõ ràng cảnh vật trong vòng 5km. Thật không ngờ, mình mới có một sao mà thần thức có thể phóng ra ngoài xa như vậy. Lúc trước cho dù mình đã luyện tới bốn sau hậu kỳ, cũng không thể làm được như vây.

Vội vàng lấy ra cái chùy sắt dùng thần thức nhìn một chút. Tuy Lâm Vân không am hiểu nhiều về pháp khí nhưng vẫn còn biết hơn tên xương cốt kia rất nhiều. Hắn rất nhanh phát hiện, cái chùy sắt dẹp này chẳng những là một pháp khí, mà còn là một pháp khí phi hành. Tên của nó là Phi Vân Trùy, vừa có tác dụng công kích, vừa có tác dụng phi hành.

Lâm Vân vừa cuồng hỉ, vừa âm thâm kinh hãi. Ở nơi này quả nhiên là có người Tu Chân. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, mình một mực không gặp được ai.

Mặc dù chưa từng dùng qua pháp khí, nhưng Lâm Vân vẫn biết cách luyện pháp khí. Xem qua đẳng cấp của pháp khí này có vẻ như không cao. Lâm Vân chỉ mất một ngày dùng Tinh Hỏa và thần thức đã tế luyện xong pháp khí.

Chuyến đi lần này quả thực thu hoạch thật lớn. Lâm Vân lại lấy thanh kiếm sắt ra kiểm tra. Quả nhiên cũng là một thanh pháp khí. Trong lòng càng thêm kinh hỉ. Nhưng thanh kiếm sắt này rất khó luyện hóa. Mặc dù Lâm Vân hiện tại có thần thức, cũng có Tinh Hỏa không yếu, nhưng chỉ có thể sử dụng nhiều nhất là một phần mười lực lượng của thanh kiếm sắt này thôi. Dù như vậy, Lâm Vân vẫn cảm thấy thanh kiếm sắt này lợi hại hơn Tinh Đao của mình nhiều lắm.

Dùng hơn mười ngày tu luyện tiếp Tu Thần Quyết, lại luyện hóa pháp khí. Tăng thêm mảnh linh thạch rơi vãi đầy đất, Lâm Vân cảm thấy ẩn ẩn có xu thế đột phá.

## 300. Chương 245 (1): Chọc Tới Nghịch Lân

Linh thạch thật là thứ tốt. Lâm Vân lập tức tập trung tinh thần để đánh sâu vào hậu kỳ.

Quả nhiên chỉ mất thêm ba ngày, Lâm Vân đã cảm giác có một lực lượng khổng lồ dung nhập vào đan điển, chảy vào Tinh Hải. Không hề khó khăn thăng lên một sao hậu kỳ.

Những mẩu Linh thạch vụn vặt trên đất này vẫn là thứ tốt. Lâm Vân không để thừa chút nào thu hết toàn bộ lại, bỏ vào trong hộp ngọc. Đây là tài liệu để Lâm Vân tiếp tục tu luyện về sau.

Lâm Vân cầm thanh kiếm sắt đi tới trước bức tường, vung một kiếm xuống. Dưới lực lượng của pháp khí, hầu như cánh cửa đá này không có tính khiêu chiến nào, đã bị một kiếm của Lâm Vân chặt đứt đôi. Lực lượng kiềm xích kia cũng lập tức biến mất.

Khi Lâm Vân trở lại đại điện, nhìn cái đỉnh quỷ dị kia, còn có lúc mình nhổ xuống thanh kiếm sắt, không biết bọt nước lạnh như băng từ đâu chảy xuống. Lâm Vân rất muốn tìm hiểu rõ ràng, nhưng quyết định vẫn là đi lên trước để gọi điện thoại báo một câu bình an cho Vũ Tích.

Tốt nhất là tiêu diệt xong Hắc Thủ Băng Đao, rồi trở lại chỗ này kiểm tra cẩn thận xem.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không do dự nữa, đi ra đại điện, trực tiếp rơi xuống trước mắt cự thạch. Lại vận chuyển tinh lực vào thanh kiếm sắt, khối cự thạch này giống như đậu hũ vậy, bị Lâm Vân đào thành một cái động lớn. Cơ hồ không tốn một chút khí lực nào. Lâm Vân thầm than, pháp khí đúng là thứ tốt.

Lâm Vân đi qua động đá, cuối cùng mới thở phào một hơi. Hai bên vốn bị kẹp bởi một khối đã lớn cũng đã biến mất. Xem ra cơ quan vừa nãy là điều khiển hai khối đá này. Vận khí của mình đúng là không tệ. Nếu cái cơ quan kia không hoạt động thì Lâm Vân phải mất rất nhiều thời gian để đào một cái động ở đây để có thể bay ra ngoài.

Lâm Vân bước lên Phi Vân Trùy, trực tiếp bay tới cái đài cao kia. Đẩy một cái, cái đài lập tức thụt vào. Lâm Vân không tốn sức đứng ở trên thềm đá.

Lâm Vân thầm than, có đủ trang bị thật đúng là trọng yếu. Nếu hiện tại mình đang bị nhốt ở sông Tây Lương, thì mình có thể trực tiếp dùng thanh kiếm sắt này đào một cái động đi ra là được.

Lâm Vân rất nhanh đi tới chỗ tấm che trên đỉnh đầu. Cái tấm che cũng giống như cái đài cao kia, chậm rãi di chuyển sang một bên. Xem ra những cơ quan này chỉ nhằm vào người bên ngoài chứ không phải người bên trong.

Sau khi tấm che dời đi, Lâm Vân liền chui ra ngoài.

Lần nữa đứng trên mặt đất, Lâm Vân còn chưa kịp cảm thán thu hoạch phong phú của mình, đã vội vàng lấy điện thoại gọi điện cho Vũ Tích.

Lâm Vân nhăn lông mày lại, gọi tới điện thoại của Hàn Vũ Tích nhưng máy lại báo bận. Sao Vũ Tích có thể tắt máy được nhỉ? Hiện tại đang là buổi trưa, nàng càng không có lý do gì để tắt máy mới đúng.

Lập tức gọi điện thoại cho Mông Văn:

- Mông Văn , Vũ Tích có ở công ty không? Sao anh gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy lại tắt máy?

- Chủ tịch…Vũ Tích, cô ấy, cô ấy…

Mông Văn không biết nói như thế nào.

Lâm Vân nghe Mông Văn ấp úng liền sốt ruột, cao giọng hỏi:

- Vũ Tích làm sao?

- Thực xin lỗi chủ tịch. Chỉ vì em không để ý tới việc bảo vệ ở gara, nên phần lớn bảo về đều an bài ở gần tòa nhà. Lúc Vũ Tích và Lâm Hinh tan việc, Vũ Tích đã bị người bắt đi. Lâm Hinh thì bị đánh ngất xỉu. Tuy đã có hai kẻ bắt cóc bị bắt, nhưng lại không tìm thấy tung tích gì của Vũ Tích đâu cả.

Mông Văn trả lời Lâm Vân, nàng thực sự xấu hổ vì để xảy ra chuyện như vậy.

- Là ai?

Tay của Lâm Vân đang run rẩy, không biết là do tự trách hay là do phẫn nộ. Có lẽ là cả hai. Nếu hắn biết là ai làm, hắn sẽ không do dự biến kẻ đó thành tro bụi.

- Theo lời Lam Cực nói thì có thể là tổ chức Hắc Thủ Băng Đao. Vũ Tích có thể đã bị mang ra nước ngoài rồi.

Chuyện Vũ Tích bị bắt cóc đã xay ra ba ngày trước, nhưng tâm tình của Mông Văn vẫn không có cách nào bình tĩnh.

Trong mắt của Lâm Vân như bắn ra lửa,

“Lại là Hắc Thủ Băng Đao. Lần này mà ta không xóa xổ tên của Hắc Thủ Băng Đao trên Địa Cầu, thì ta không gọi là Lâm Vân. Những tên khốn kiếp này, dám động vào nghịch lân của lão tử.”

Vốn muốn đi chào hỏi mẫu thân và bà của Vũ Tích, nhưng vì quá mức lo lắng cho Vũ Tích, nên Lâm Vân liền lấy ra Phi Vân Trùy. Để Phi Vân Trùy có tốc độ nhanh nhất, Lâm Vân bỏ thêm vào cái rãnh đằng sau của Phi Vân Trùy hai viên linh thạch. Vận chuyển tinh lực vào đó, Phi Vân Trùy trở nên lớn hơn. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất phóng lên trên không, chỉ để lại một vết nhàn nhạt trên bầu trời.

Tuy đã từng bay tới các vì sao, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng pháp khí để bay. Nhờ có linh thạch phụ trợ, nên tốc độ của cái chùy nhanh như thiểm điện vậy.

Lâm Vân dựa theo phương hướng của bản đồ, chỉ mất chưa tới 30 phút đã tới tháp Sith. Tháp Sith là một tòa tháp được xây trên một thành phố cảng. Từ những thông tin mơ hồ trong cái đồng hồ, Lâm Vân biết nơi này chính là trụ sở của bọn chúng.

Bởi vì tu luyện Tu Thần Quyết, nên cho dù chưa tới ba sao, nhưng thần thức của Lâm Vân đã có phạm vi là 10km. Tăng thêm máy cảm ứng trong chiếc đồng hồ mà hắn từng lắp đặt, Lâm Vân chỉ mất nửa tiếng là tìm được một tên thành viên của Hắc Thủ Băng Đao. Tên nay đang đi ra từ một quan bar. Y nhìn chiếc đồng hồ trên tay một lúc, sau đó mới lên một chiếc xe.

Lâm Vân không chút do dự đi theo sau y. Chiếc xe đi tới trước cửa một quán chơi Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra thì không phát hiện thêm thành viên nào của Hắc Thủ Băng Đao trong đó. Lập tức đi xuống, một chưởng đánh ngất xỉu tên nam tử kia. Rồi kéo y tới một cái ngõ vắng, dùng nước tạt cho y tỉnh.

Tên này kinh dị nhìn Lâm Vân. Lâm Vân không nói lời nào, chỉ dùng lửa tím bắn vào chân của y. Ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt dần lên trên.

Mới thiêu đến đế giày, tên kia đã không chịu được muốn kêu lớn. Nhưng lại phát hiện mình chỉ có thể há to miệng, không phát ra được thanh âm nào. Loại cảm giác đau đớn này khiến cho y không nhịn được, lộ ra vẻ sợ hãi.

Lâm Vân thấy dã dọa được y, lạnh giọng hỏi:

- Ngươi là thành viên của Hắc Thủ Băng Đao phải không?

Người này thấy ngọn lửa đã dừng lại, lại nghe thấy câu hỏi của Lâm Vân, lập tức biết Lâm Vân muốn động vào tổ chức của bọn chúng. Mà ngọn lửa kia giống như được khống chế vậy, vẫn thoát ẩn thoát hiện ở dưới chân. Trong lòng y rất kinh dị, thậm chí còn cực kỳ sợ hãi. Tuy vậy vẫn lắc đầu.

Lâm Vân không hỏi tiếp, mà lại thúc dục Tinh Hỏa màu tím dọc theo chân của y chậm rãi lan dần lên. Tên nam tử này cảm giác toàn thân như bị thiêu đốt, khiến ý chí của y cũng bị đốt hỏng mất. Mà y rõ ràng không có cách nào ngất đi, thậm chí không có cách nào nói chuyện. Chỉ có thể không ngừng gật đầu.

Ngọn lửa tím dừng lại, nhưng đã đốt cháy nửa chân của người này. Còn truyền tới một mùi thịt cháy khét, khiến người ta muốn buồn nôn.

Tên thành viên của Hắc Thủ Băng Đao thấy ngọn lửa đã ngừng đốt. Nhưng cảm giác đau đớn đến xương tủy, vẫn còn tồn tại. Hơn nữa, ngọn lửa tím đó vẫn quanh quẩn dưới chân y.

- Ngươi có thân phận gì trong tổ chức Hắc Thủ Băng Đao? Tổ chức của các ngươi ở chỗ nào?

Tiếng nói của Lâm Vân giống như vang lên từ địa ngục vậy, không có một chút sinh cơ nào.

- Tôi là thành viên của Ám Băng. Trụ sở…

Nam tử này hơi thoáng do dự, ngọn lửa tím lại không chút khách khí bừng lên.

Tên nam tử này đâu dám do dự nữa, chịu đựng đau đớn kịch liệt nói:

- Trụ sở cách chỗ này không xa, trong câu lạc bộ tư nhân Gabin.

- Có bao nhiêu thành viên?

Lâm Vân tiếp tục hỏi.

- Tôi không biết, tôi chỉ là một thành viên Ám Băng bình thương mà thôi.

Lần này y trả lời nhanh vô cùng.

- Lập tức dẫn ta tới ổ của các ngươi.

Lâm Vân nói xong, trực tiếp xách y vào trong xe. Mình thì ngồi ở phía sau.

Tên thành viên Ám Băng này, hỏi cũng không dám hỏi, lập tức khởi động xe chạy về phía câu lạc bộ tư nhân Gabin

Câu lạc bộ tư nhân Gabin không phải rất xa. Chỉ mất chưa tới 20 phút đã tới. Lâm Vân nhìn cái câu lạc bộ khổng lồ trước mặt, rồi dùng thần thức thăm dò. Không ngờ trong này toàn bộ đều là những thành viên đeo đồng hồ. Số lượng không dưới ba trăm người.

Lâm Vân cũng thông qua những chiếc đồng hồ trên tay của bọn chúng, đoán ra địa vị cao hay thấp của bọn chúng. Ám Băng là đeo chiếc đồng hồ màu xám. Mà mấy tên cấp Băng lần trước là đeo đồng hồ màu xanh xám. Bên trong câu lạc bộ này còn có người đeo đồng hồ màu xanh nhạt. Phỏng chừng là cấp Thủy. Đeo đồng hồ màu đen hẳn là thành viên Hắc Băng. Chỉ có bốn người là đeo đồng hồ màu bạc.

- Đồng hồ màu bạc biểu hiện thân phận gì? Tổng cộng có mấy người.

Lâm Vân hỏi tên kia.

- Đó là chỉ huy của chúng tôi, tổng cộng có mười người.

Tên Ám Băng này biết đã đến mức này thì không nói không được.

Lâm Vân âm thầm tính toán. Có mười người chỉ huy, mà trong này chỉ có bốn người. Cho dù giết hết toàn bộ người trong này, cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Mà mình có ý diệt tận giết tuyệt bọn chúng.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân giơ một tay lên, tên thành viên Ám Băng đã bị đốt thành tro bụi. Cửa xe mở ra, camera ở cửa ra vào chỉ có thể quay được một cái bóng, nhưng không thấy người đâu cả.

## 301. Chương 245 (2): Chọc Tới Nghịch Lân

Lâm Vân vừa tới cửa câu lạc bộ, đã bị bốn tên to khỏe chặn lại. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, giơ tay lên, bốn tên này đã đầu lìa khỏi xác, máu tươi lập tức chảy đầy đất, thoạt nhìn rất khủng bố. Nhưng Lâm Vân giống như giết mấy con kiến vậy, không do dự đi vào.

Vừa vào bên trong, đã có mấy người cảnh giác. Lâm Vân không hề cố kỵ, gặp người là giết. Đồng thời vận dụng thần thức xem có tên nào chạy trốn không.

Có thể là do động tác của Lâm Vân quá nhanh. Hơn một trăm người bị giết, cả tầng một trở nên thành máu đỏ thì mới khiến cho người trên tầng cảnh giác. Đều cẩm súng chạy xuống dưới tầng. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, thần thức đã quét tới bốn tên đeo đồng hồ màu bạc ở trên tầng sáu. Bốn tên này đã biết có người đột nhập, liền theo camera chỉ huy các thành viên sát thủ từ các nơi vây quanh Lâm Vân lại.

Tuy Lâm Vân không sợ bọn chúng, nhưng lại sợ gây ra động tĩnh quá lớn. Hắn không tin có nhiều thành viên Hắc Thủ Băng Đao tập trung tại một chỗ như vậy mà chính phủ không biết. Nếu như gây thanh âm quá lớn, thì chính phủ nước này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mình..

Nhìn rất nhiều thành viên của Hắc Thủ Băng Đao từ các chỗ hẻo lánh chạy tới, Lâm Vân đột nhiên bạo phát tinh lực toàn thân. Tạo thành một cái lưới màu tím. Tuy cái lưới này chỉ có thể duy trì vài phút, nhưng như thế đã là đu rồi. Hắn phát hiện, thành viên mạnh nhất trong này cũng chỉ tương đương với lúc hắn hình thành Tinh Vân mà thôi. Hơn nữa nhân số chỉ có tám người. Những người còn lại thì kém hơn nhiều.

Quả nhiên, lưới màu tím vừa hình thành, rất nhiều viên đạn đã bắn về phái cái lưới. Nhưng không có cách nào xuyên thủng cái lưới đó. Lâm Vân khẽ kêu một tiếng, thân thể xoay tròn, bay từ cái thang ở giữa bay lên tầng trên.

Đồng thời Tinh Đao không ngừng bắn ra xung quanh. Vô luận là kẻ nào, dù cho tránh ở sau bức tường, hay ở trong phòng, đều bị dính một đao ở cổ họng. Động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Thậm chí ngay cả các thành viên trốn ở góc khuất cũng không tránh được số phận.

Chỉ vài phút, Lâm Vân đã giết ba trăm hai mươi chín thành viên của Hắc Thủ Băng Đao từ tầng một tới tầng năm. Vô luận là nam hay nữ, miễn là thành viên của tổ chức đều bị Lâm Vân bắn Tinh Đao xuyên qua cổ họng.

Bốn tên đeo đồng hồ màu bác trên tầng sáu, ngơ ngác nhìn camera. Đột nhiên bọn chúng đều cảm thấy rùng mình một cái. Lần này chọc giận vào ai vậy? Lại tồn tại của một người nghịch thiên như vậy sao?

Bốn tên này nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới là phải chạy trốn. Thừa dịp người kia còn chưa tới nơi, đã tranh thủ thời gian vội vàng chạy lên sân thượng.

Lúc này một tiếng Ầm vang lên, cửa đã bị đá văng ra. Lâm Vân thấy thân ảnh đang chạy trốn của bốn tên, lạnh lùng cười. Cũng không đuổi theo, mà lấy ra một khẩu súng, bắn trúng vào chân của tên chạy sau cùng, rồi xách y vào trong phòng.

- Cho ngươi 30 giây trả lời, cô gái mà các ngươi đã bắt cóc ở Yên Kinh, hiện tại đang ở nơi nào?

Lâm Vân lạnh lùng nói, rồi nhìn chằm chằm vào y.

Tên này hơi do dự. Hiện tại y mới minh bạch Hắc Thủ Băng Đao đắc tội ai. Còn chưa kịp nói chuyện, thì đã cảm thấy chân của mình nóng rực, vội vàng trả lời:

- Đang ở Los Angeles. Vị trí cụ thể tôi không rõ ràng lắm…

Tên nam tử này còn chưa dứt lời, thì đã bị ngọn lửa tím đốt thành tro bụi. Lâm Vân cũng biết Vũ Tích không ở chỗ này. Nếu không hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Thần thức quét tới ba tên còn lại. Bọn chúng đã chạy tới sân thượng, rồi chuẩn bị lên trực thăng rời đi. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Nhảy ra ngoài cửa sổ, phóng một ngọn lửa, cả tòa nhà câu lạc bộ này lập tức bị ngọn lửa bao quanh.

Lâm Vân bước lên Phi Vân Trùy, không chút do dự đuổi theo trực thăng.

Trực thăng mới bay một lúc đã đỗ ở trên mái của một tòa nhà. Mấy người kia vừa xuống trực thăng thì Lâm Vân đã đứng trước mặt của bọn chúng.

Ba người thấy Lâm Vân đột nhiên xuất hiện, đều há hốc mồm, kinh hãi không nói ra lời. Tên này là người gì vậy? Người dơi sao?

Lâm Vân mặc kệ vẻ kinh ngạc của bọn chúng, trực tiếp đi tới trước mặt một tên hỏi:

- Ngươi có biết cô gái bị bắt ở Yên Kinh hiện tại đang ở nơi nào không?

Lúc này y mới kịp phản ứng, vội vàng nói:

- Tôi không biết.

Lời còn dứt, Lâm Vân đã vung tay lên, y liền lìa đầu khỏi cổ. Máu tươi lập tức phun lên gần mét. Vài giây đồng hồ sau y mới ngã xuống.

Lâm Vân không biểu lộ gì đi tới trước mặt người thứ hai, cũng hỏi một câu như vậy.

- Tôi biết cô ta ở Los Angeles, còn vị trí cụ thể thì cần phải điều tra thêm…

Tên này thấy thủ đoạn giết người của Lâm Vân hung tàn như vậy, sợ đến mức vội vàng trả lời. Nhưng lời của y vừa mới dứt, đã bị một đao của Lâm Vân chặt đứt đôi cổ. Theo gót tên đầu tên.

Lâm Vân không tiếp tục hỏi tên thứ ba đã hồn phi phách tán, mà tháo hai chiếc đồng hồ màu bạc trên tay của hai tên đã chết kia. Rồi giơ tay lên, hai cụ thi thể lấy mắt thường có thể nhìn thấy, chậm rãi biến thành tro bụi.

- Tôi biết, tôi biết vị trí của cô gái kia. Cô ta đang bị nhốt ở trong một tòa biệt thự tư nhân ở số 151, đường Laya của Los Angeles. Hiện tại sức khỏe của cô ta vẫn tốt, không bị xâm phạm gì…

Nói xong, y run rẩy dè chừng nhìn Lâm Vân. Cảnh huyết tinh trước mắt đã hù sợ y.

Thủ đoạn giết người quyết đoán cùng với bản lĩnh giết người như ngóe của Lâm Vân khi xem trên camera, thậm chí khiến y tưởng người trước mặt này là ma quỷ.

- Vì sao các ngươi muốn bắt cô ấy?

Con mắt của Lâm Vân như muốn phóng ra lửa.

- Là vì Dưỡng Nhan Hoàn Dưỡng sinh hoàn. Còn có viên đá năng lượng nữa… Chúng tôi là làm theo giao dịch với đội đặc công Hổ Nha.

Tên da trắng hơn năm mươi tuổi càng nói càng run rẩy. Y vốn cho rằng mình không bao giờ sợ chết, nhưng đối mặt với tử vong tràn đầy huyết tinh như vậy. Y mới biết mình còn sợ chết hơn ai hết.

- Trong tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, ngươi có địa vị gì?

Lâm Vân tiếp tục hỏi.

- Tôi là phó chỉ huy, đứng hàng thứ hai.

Lúc tên này trả lời, cũng không dám nhìn vào mắt của Lâm Vân.

- Người đứng đầu?

- Tổng chỉ huy vừa bị anh giết. Chính là người ở giữa đó. Y tên là Paul, bình thường không hay tới câu lạc bộ. Nhưng hôm nay có việc mới đột nhiên tới….

- Tổ chức của các ngươi có tổng cộng bao nhiêu người? Đều ở chỗ nào? Còn chiếc đồng hồ này thì xem kiểu gì?

- Tổng cộng có 5400 người. Còn phân bố cụ thể chỉ có ở trong đồng hồ của Paul mới có. Đồng hồ của Paul đang ở trong tay của anh. Chiếc đồng hồ đó dùng như sau…

Tên nam tử trả lời rất nhanh, còn trực tiếp tháo chiếc đồng hồ trên tay của mình, mở ra bản đồ phân bố thành viên cho Lâm Vân xem.

Y sợ mình chỉ cần làm chậm một điều, sẽ bị người trước mặt này một đao chặt đầu. Trong nội tâm y thầm hận tên Paul, đã chọc giận một tên sát thần như thế. Mà còn nhiều lần đắc tội với hắn nữa, thậm chí ngay cả vợ của hắn cũng bắt cóc. Còn nói cái gì là dụ dỗ hắn tới để giết. Những tên nghĩ ra kế này quả thực đúng là những tên ngu ngốc.

Lâm Vân mở chiếc đồng hồ vàng trong tay quả nhiên có thể thấy một cái màn hình rộng khoảng 2inch. Các khu vực phân bố thành viên của Hắc Thủ Băng Đao được đánh dấu rất rõ ràng. Mà ngay cả tòa nhà mà mình đang đứng này cũng có hơn một trăm thành viên, và một tên đeo đồng hồ bạc.

Nếu đã biết rõ địa phương cần đi, Lâm Vân không chút do dự, dùng lửa tím thiêu rụi tên phó chỉ huy này. Nhanh chóng tiêu diệt sạch sẽ hơn một trăm thành viên trong tòa nhà. Rồi dùng mồi lửa thiêu hủy toàn bộ. Với tu vị hiện tại của Lâm Vân, giết những kẻ chỉ mạnh hơn người thường một chút này, quả thực không cần tốn quá nhiều khí lực.

Mặc dù muốn phá hủy luôn toàn bộ các cứ điểm kia, nhưng Lâm Vân vì lo lắng cho Vũ Tích, vẫn quyết định cứu nàng trước rồi mới giết người sau.

Cơ hồ chưa tới mười phút, Lâm Vân đã đi tới số 151, đường Laya của Los Angeles. Lâm Vân dùng thần thức thăm dò. Chỉ phát hiện ra có vài chục thành viên của Hắc Thủ Băng Đao đang vội vàng đi tới đi lui. Mà không thấy Vũ Tích đâu cả.

Đây là một tòa biệt thự cực lớn và xa hoa. Hàn Vũ Tích không ở trong này, chứng tỏ nàng đã bị chuyển đi. Lâm Vân nổi trận lôi đình, lập tức giết toàn bộ những người trong đó, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi cả căn biệt thự.

Bỗng vang lên tiếng cảnh báo khắp nơi. Xe cảnh sát, máy bay nhanh chóng chạy về phía căn biệt thư. Hiện tại Lâm Vân không có chỗ ẩn thân. Đành phải bay lên không trung, đi về một phía dò xét tung tích của Hàn Vũ Tích. Cảnh sát còn chưa phát hiện mình ở trên không trung. Nhưng một khi bọn họ phát hiện ra mình, mình rất khó có thể tiếp tục ở thành phố này tìm kiếm. Tuy Lâm Vân không sợ, nhưng lại không muốn rước lấy thêm phiền toái, tốn thời gian vô ích.

Một lúc sau, Lâm Vân vẫn không tìm ra được tung tích của Vũ Tích . Nàng giống như không còn ở thành phố này vậy. Không biết nàng có bị mang ra ngoài thành phố này không.

## 302. Chương 246: Khiếp Sợ Thế Giới

Đang trong lửa giận, Lâm Vân không hề cố kỵ tiêu diệt cả bamươi haicứ điểm của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao ởthành phố LosAngeles. Cũng không để ýtới cả thành phố LosAngeles đã trở nên hỗn loạn. Lập tức baytới toàn bộ cứ điểm của Hắc Thủ Băng Đao trên chiếc đồng hồ vàng. Đến chỗ nào làgiết sạch chỗ đó, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi .Phỏng chừng Lâm Vân đã giết ítnhất gần 5000 người.

Chỗ căn cứ đông nhất là cóbảy trăm người, chỗ đó lập tức trở thành một lòsát sinh. Lâm Vân giết nhiều người như vậy khiến không chỉ LosAngeles rối loạn, màtất cả các thành phố khác đều sợ hãi. Bọn họ chorằng điều này không phải domột người làm, mà docả một tổ chức làm. Màtổ chức này thật không ngờ khủng bố như vậy. Cóthể đồng thời tiêu diệt toàn bộ căn cứ của Hắc Thủ Băng Đao ởhơn mươi thành phố. Thành viên chạy trốn chỉ córải rác vài người màthôi.

Một phen giết chóc này, Lâm Vân đã giết sạch sẽ các cứ điểm trên chiếc đồng hồ. Nhưng vẫn không phát hiện ratung tích của VũTích. Chứng tỏ nàng ấy không bị chuyển tới các cứ điểm mà làbị chuyển tới một nơi nào đó.

Lâm Vân cảm thấy lolắng. Đã dạo quamột vòng cũng không phát hiện radấu vết của Hàn VũTích. Đành phải lần nữa trở về LosAngeles. Tuynơi này đã được cảnh giới nghiêm mật, nhưng Lâm Vân muốn tránh những cảnh sát này cũng làđơn giản. Hắn cảm thấy VũTích làrời đitừ LosAngeles. Hắn cóthể từ nơi này tìm chút manh mối gìđó.

Phạm vithần thức hiện tại của Lâm Vân đã làhơn 10km. Nhưng hắn mất một đêm tìm khắp LosAngeles, cũng không thấy tung tích nào của VũTích cả. Tuynhiên, khitrời sắp sáng, Lâm Vân lại phát hiện một trạm dừng chân tạm thời của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao. Ởbên trong cóchín người, có hainữ nhân dáng người đầy đặn, vàbảy người namtử. Ngồi ởđầu rõràng làmột tên cóđeo đồng hồ màu bạc. Trong lòng Lâm Vân vuivẻ, âmthầm tự nhủ những tên này khẳng định cóliên quen tới việc bắt cóc VũTích.

Những tên đeo đồng hồ màu bạc đã bị Lâm Vân giết tám người. Còn haingười, thì ởđây cómột. Nếu Lâm Vân giết nốt tên này, thì chỉ còn lại người cuối cùng.

Chín người ởđây cóvẻ như đang thảo luận chuyện gìđó, thần sắc đều rất nghiêm trọng, thậm chí cóchút sợ hãi.

-Các ngươi đang đợi ta hay làtrốn tránh ta?

Thanh âmcủa Lâm Vân đột nhiên xuất hiện ởchính giữa. Chín người này đều kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lâm Vân.

Trong đó cónăm tên sát thủ, lập tức rút súng. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp bắn, thì Lâm Vân đã vung taylên, một nhóm Tinh Đao laotới cắt đứt đầu bọn chúng. Máu tươi lập tức phun rađầy căn phòng, cực kỳ khủng bố.

Hai nam hainữ còn lại đều đứng lên, sợ hãi nhìn Lâm Vân.

-Các ngươi nhốt vợ ta ởchỗ nào?

Thanh âmcủa Lâm Vân lạnh như băng, bốn người này nghe vậy đều rùng mình một cái.

- Anhnói cái gì, tôi không biết…

Một côgái còn chưa nói hết, thì Tinh Đao đã cắt đứt đầu ả, đitheo gót của năm tên kia.

Thấy Lâm Vân thô bạo vàhung tàn như vậy, mấy người đều ngây dại. Rõràng còn chưa nói hết câu đã bị giết. Saongười này lại tàn bạo như vậy?

-Ngươi chính làLâm Vân?

Tên đeo đồng hồ bạc runrẩy hỏi.

-Không sai, takhông thích nói nhảm. Mauthành thật khai báo, không thì theo yxuống âmphủ đi.

Nói xong, Lâm Vân tạo ramột chùm lửa tím, rồi ném vào một tên sát thủ đứng bên cạnh tên đeo đồng hồ bạc. Tên này lập tức bị ngọn lửa vây tím vây quanh. Trong nháy mắt ngọn lửa tím đã đốt cháy cơthể của y.Bốc lên một mùi thịt cực kỳ khó ngửi. Màtên bị đốt kiachỉ cóthể lộ ravẻ mặt khủng bố, không thể phát ramột tiếng nào.

Hai người còn lại thì nhìn Lâm Vân, trong lòng cực kỳ hối hận đã gianhập tổ chức Hắc Thủ Băng Đao này. Cũng rất hối hận vìđã tán thành kế hoạch bắt cóc vợ của Lâm Vân. Toàn thân haingười đều bị ướt sũng bởi mồ hôi.

-Tôi nói. Cô tađã bị Sanders bắt lên thuyền. Hẳn là đitừ cảng LosAngeles. Nhưng haingười đó cóphải haykhông theo bến tàu khác rời đithì tôi không biết.

Tên này nói xong, runrẩy nhìn Lâm Vân mặt không biểu tình. Trái timcủa yđập rất nhanh.

Trong vòng một ngày, giết hơn 95%các thành viên của Hắc Thủ Băng Đao. Lực lượng thần bí kiachắc chắn cóliên quan ới người này. Hơn nữa, nhìn người này tâm ngoan thủ lạt như vậy, màhắn vừa đivào như thế nào, lại giết người như thế nào, bọn họ hoàn toàn không biết. Điều này chứng tỏ, tổ chức Hắc Thủ Băng Đao hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tổ chức kia.

Lâm Vân nhìn tên namtử này, phỏng chừng ynói không sai. Liền không chút dodự, giết nốt haingười, rồi dùng một mồi lửa thiêu rụi chỗ này. Về phần thế lửa cóđốt sang các khuvực khác không, Lâm Vân căn bản chẳng muốn quan tâm. Đây làchuyện của chính phủ, không phải của mình. Huống hồ hung thủ đằng saulại chính làHổ Nha. Chờ mình cứu được VũTích ra,thì bọn chúng chính làmục tiêu kế tiếp.

Lâm Vân lập tức baytới biển Thái Bình Dương, căn bản không để ýnhững thành phố đằng sauđã hỗn loạn không chịu nổi.

Vào banđêm, các tờ báo, trang tạp chí, TVđều truyền bá tintức tổ chức Hắc Thủ Băng Đao bị toàn diệt. Lần này không biết tổ chức Hắc Thủ Băng Đao đã đắc tội với tổ chức nào. Rõràng trong vòng một đêm, 124tòa cứ điểm thuộc 19thành phố đã bị phá hủy hoàn toàn.

Tính cả những tòa nhà xung quanh, thì đã có 170tòa nhà bị đốt trụi. Màthành viên của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao bị giết vôsố kể. Tính toán sơbộ trước mắt làkhoảng 5000 người. Các lãnh đạo của tổ chức này đều không hề nghe thấy tintức gì. Nghe nói ngay cả thủ lĩnh Paul của tổ chức cũng không chạy trốn được.

Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới xôn xao. Cơhồ tất cả mọi người đều nghị luận làtổ chức nào cóthể tiêu diệt Hắc Thủ Băng Đao nhanh gọn như vậy. Giết mấy nghìn người, phá hủy gần haitrăm tòa nhà lớn, phạm vị lại trải rông khắp nơi, tuyệt đối không phải là domột người gây nên. Nhưng rõràng lại không phát hiện ramanh mối gì.

Đa số các quốc gianhư lâm đại địch. Bắt đầu tăng cường phòng ngự vàđiều tra. Cóthể trong vòng một đêm tiêu diệt trọn vẹn tổ chức Hắc Thủ Băng Đao màkhông hề để lại dấu vết. Thậm chí hung thủ là aicũng không biết. Vậy thì tổ chức kiacũng quá mức dọa người.

Thậm chí cóquốc gia, khicăn cứ của Hắc Thủ Băng Đao bị phá hủy, thì mới biết tổ chức này nguyên lai ởngay bên trong quốc giamình.

Chuyện lớn như vậy, khiến vôsố người vỗ taykhen hay. Cũng có vôsố người runrẩy như cầy sấy.

....

Hàn VũTích nhìn thấy linh thạch trong taycủa người kia, trong lòng vôcùng kinh ngạc. Lâm Vân đã từng nói loại vật này rất quý giá, cóthể ngộ không thể cầu, Lâm Vân cũng chỉ cóhai, baviên màthôi. Saongười này lại cóthể cólinh thạch được nhỉ? Ylấy được từ đâu? Hỡn nữa, loại vật này khảng định ykhông phải là vôtình lấy được, mà làcố ýtìm được. Mà sao ylại không biết đó làvật gì? Còn muốn hỏi mình?

Đang lúc Hàn VũTích kinh nghi bất định, một côgái đitới bên người tên datrắng, rồi nói gìđó vào taicủa y.Lại trông thấy sắc mặt của người kiađại biến. Lập tức đứng lên, cóvẻ như đã quên cả hỏi Hàn VũTích.

Sau vài phút, Hàn VũTích đã bị mang đichỗ khác. Trong mơhồ nàng cảm thấy mình bị đưa lên một cái thuyền. Mãi chotới khi conthuyền khởi động, chiếc vải đen chemắt mới bị bỏ xuống.

Lúc này, Hàn VũTích mới cóthể thấy vị trí của mình. Đây hẳn làmột căn phòng nhỏ. Nếu như làtrên một conthuyền, như vậy mình rất cóthể đã bị didời sang chỗ khác. Những người này gặp phải chuyện gìsao, màphải vội vàng mang mình đinhư vậy?

Hàn VũTích lại phát hiện trong khoang thuyền không chỉ cómột mình nàng, còn cómột côgái rất mỹ mạo. Côgái này đồng thời cũng nhìn thấy Hàn VũTích, khuôn mặt lộ vẻ kinh ngạc.

- Cô là ai? Côcũng bị bọn chúng bắt cóc à?

Cô gái này vừa nói vậy, Hàn VũTích cũng biết là cô tabị bắt như mình.

-Tôi làHàn VũTích, bị bắt cóc tới đây. Còn cô?

Hàn VũTích nhìn côgái hỏi.

-Tôi cũng bị bọn họ bắt tới đây. Tôi tên làLiễu Nhược Sương.

Liễu Nhược Sương vẫn chorằng nữ tử xinh đẹp hơn mình hẳn làkhông thấy nhiều, nhưng hôm naygặp Hàn VũTích, nàng mới biết cái gìmới được gọi làxinh đẹp. Mimục như vẽ, còn ẩn ẩn cómột khí chất thoát tục như thần tiên, không ănnhân gian khói lửa vậy.

“Liễu Nhược Sương?”

Hàn VũTích nghe tên này cóchút quen quen, không biết đã nghe ainhắc qua. Rất nhanh nàng đã nghĩ ra côgái này là ai.Không phải côgái Liễu Nhược Sương đã xinđộc quyền Dưỡng Tâm Hoàn kiasao? Cô tacòn làđệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh nữa.

Thấy Hàn VũTích sau khinghe tên của mình, lông mày nhíu lại, Liễu Nhược Sương cóchút kỳ quái. Giống như đây làlần đầu tiên mình thấy côgái xinh đẹp này mà. Sao cóvẻ như cô tanhận ramình vậy.

-Trước kiachúng tađã từng gặp nhau à?

Liễu Nhược Sương nghi ngờ hỏi Hàn VũTích.

-Không có.

Hàn VũTích giãn lông mày nói. Côgái Liễu Nhược Sương này đã lấy sản phẩm nghiên cứu của chồng mình rồi mặt dày điđăng kýđộc quyền, chonên nàng cóấn tượng khong tốt với cô ta. Tuynàng đã nghe Lâm Vân nói, khả năng là do sơsót của hắn, nhưng Hàn VũTích vẫn ynguyên cảm thấy mất hứng.

## 303. Chương 247: Trốn Thoát

Tuy nhiên, Hàn VũTích lập tức minh bạch vì saoLiễu Nhược Sương cũng bị bắt tới đây. Hẳn là cóliên quan tới Dưỡng Tâm Hoàn. Nhưng bọn chúng đã bắt nhầm người. Nàng nghe Mông Văn nói, hiện tại các lãnh đạo bên trong công tydược nghiệp Liễu thị tranh đấu rất lợi hại. Không chỉ nói Liễu Nhược Sương không cócách nào chiphối công tydược nghiệp Liễu thị. Cho dù cô ta làphụ trách, phỏng chừng cô tacũng không thể làm chủ được Dưỡng Tâm Hoàn.

Hai người lâm vào trầm mặc.

Đoán chừng bởi vìtrên thuyền antoàn, hoặc làkhông lolắng hainữ nhân phản kháng, Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương chỉ bị nhốt trong phòng, không bị trói chân tay gìcả.

- Vì sao côbị bắt vào đây?

Liễu Nhược Sương tựa hồ cóchút không thích không khí nặng nề này, chủ động mở miệng hỏi người cùng cảnh ngộ.

-Tôi cũng không rõràng lắm vì saobọn chúng muốn bắt tôi tới đây.

Hàn VũTích biết mình bị bắt nhất định là cóliên quan tới linh thạch vàsản phẩm của công ty.Nhưng nàng lại không muốn nói choLiễu Nhược Sương. Từ khibiết Liễu Nhược Sương đã lấy điđộc quyền của Dưỡng Tâm Hoàn, nàng liền không muốn nói chuyện vơi cô ta. Màkhông biết những người này muốn đưa mình tới chỗ nào.

Hai ngày trôi qua, không cóbất kỳ người nào đến. Trong phòng cósẵn một nhà vệ sinh, thức ănđồ uống cũng cóđầy đủ ởđó. Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương chỉ phải sống trong phòng, không đi rađược một bước.

Biết Hàn VũTích cóvẻ như không thích mình, Liễu Nhược Sương liền không tiếp tục hỏi.

Ngày thứ ba, haingười phỏng chừng thuyền đã điđược khá xa,thì cửa được mở. Haingười nhân cơhội nhìn rabên ngoài, hình như phòng này nằm ởtầng cuối của thuyền.

Đi vào làmột người trung niên códáng người bình thường, trong miệng còn cómùi rượu.

- Vì hai cô màkhiến chúng tôi phải chạy đông trốn tây. Hôm naytôi muốn khoái hoạt một chút.

Tên namtử nói xong liền nhìn chằm chằm vào Hàn VũTích làLiễu Nhược Sương.

-Trước làcô, vì côxinh đẹp hơn. Congái phương đông quả nhiên không giống tầm thường. Tùy tiện haingười màcũng xinh đẹp như vậy. Hôm này để tôi cho hai côcùng sướng, haha…

Nam tử này nói xong, chỉ về hướng Hàn VũTích.

-Đứng lại, ngươi đừng cólàm xằng bậy. Nếu như chủ nhân của ngươi biết, thì ngươi xong đời rồi.

Hàn VũTích cóchút kinh hoảng nói với tên namtử. Tiếng Anhcủa nàng không tốt, nên chỉ cóthể ngọng ngịu nói. Nàng thấy tên này ănmặc bình thường, cóvẻ như không phải làtên chỉ huy gìđó, nhất định làmột tên lính quèn. Đoán chừng là douống rượu, nên nổi lên canđảm. Quả nhiên, người namtử này nghe Hàn VũTích nói vậy, sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức lại trầm sắc mặt xuống:

-Những tên khốn kiếp kiahiện tại bản thân sống chết còn khó bảo toàn, sao cóthể quản được ta.Các ngươi cũng phải chết. Trước khichết, bachúng tathoải mái một trận.

Nói xong, không chút dodự laotới Hàn VũTích. Hàn VũTích nhìn rất chán ghét, đâu nguyện ýđể ybổ nhào vào người. Bản năng giơ chân lên, dùng sức đá vào ngực của người namtử này.

Ngươi namtử này rõràng bị một cước của Hàn VũTích đá baylên, đâm đầu vào một góc nhọn trên tàu, máu lập tức chảy ra. Namtử này chỉ vào Hàn VũTích, tựa hồ muốn nói cái gìđó, nhưng chỉ phát ravài tiếng A,a. Sauđó thì nghiêng đầu một cái, chết không nhắm mắt.

Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương đều ngây ngẩn cả người. Hàn VũTích càng thật không ngờ, một cước của mình rõràng lại uylực đến như vậy.

- VũTích, không ngờ côlại lợi hại như thế.

Liễu Nhược Sương chấn kinh nửa ngày, mới phản ứng.

Hàn VũTích vẫn sừng sờ ởđó, lẩm bẩm:

-Mình giết người rồi..

Sắc mặt cóchút trắng bệch, rõràng còn chưa minh bạch chuyện gìxảy ra.

-Những kẻ này đáng chết. VũTích, chúng ta đithôi, bằng không lại cókẻ khác đến. Vậy thì chúng takhông còn giữ được trong sạch. Màkhí lực của côlớn thật đấy.

Người là doHàn VũTích đá chết, nên Liễu Nhược Sương phản ứng nhanh hơn Hàn VũTích một chút.

Nghe Liễu Nhược Sương nói vậy, Hàn VũTích mới tỉnh táo. Tự nhủ “Cô tanói đúng, loại người này nếu không đá chết, thì mình và cô tasẽ gặp phiền toái”

Hai người luống cuống taychân chỉ tìm được bacái chìa khóa trên người tên kia. Phỏng chừng không cótác dụng gì.

- VũTích, nếu như nơi này làtầng dưới chót thì chắc chắn phải có ca nôđể chạy trốn. Chúng ta đitìm chỗ cất ca nôrồi dùng nóđể chạy trốn vậy.

Liễu Nhược Sương biết đây là côhội duynhất để haingười thoát khỏi đám người này. Hiện tại cửa được mở ra,nếu lúc này không đi, thì về saucũng khó màthoát được.

Hàn VũTích đã hoàn toàn bình tĩnh lại:

-Tốt, mang thêm một chút thức ănđi. Bởi chúng tacòn không biết phải lênh đênh trên mặt biển baolâu.

Vừa tỉnh táo lại, hai côgái vìmuốn giữ mạng sống vàsự trong sạch của mình, làm việc cũng rất nhanh gọn. Tuy tayHàn VũTích vẫn còn chút runrẩy, nhưng cho dùnàng chết ởtrong biển, cũng tuyệt đối không muốn đối diện với đám người kia. Hiện tại những người kiacòn muốn lấy thông tintừ mình, hoặc làdùng mình uyhiếp Lâm Vân nên mới không động tới mình. Nhưng một khibọn chúng chó cùng rứt giậu, như vậy mình rất khó bảo vệ bản thân. Thậm chí còn cókhả năng tự sát.

Hai người ômmột đống thức ăn vànước uống, cẩn thận đi racăn phòng. Trên thuyền ngẫu nhiên truyền tới vài tiếng nói chuyện. MàHàn VũTích vàLiễu Nhược Sương không phải hạng người cókinh nghiệm phong phú. Cũng mayvận khí của haingười không tệ lắm, không baolâu thì đã tìm được cửa thoát hiểm.

Mở cửa thoát hiểm, quả nhiên trông thấy một conthuyền ca nônhỏ. Conthuyền này còn được thiết kế để chemưa. Haingười vội vàng kéo cái thang rồi trèo lên thuyền, thức ăncũng được vứt lên trên đó. Liễu Nhược Sương tháo xích của thuyền canô. Thuyền ca nôrất nhanh được tách rakhỏi thuyền lớn.

Trong nháy mắt, conthuyền ca nônày đã biến mất ởtầm mắt của thuyền lớn. Haingười đè nénội tâm hưng phấn, đều nhẹ nhàng thở ra. Tuybây giờ làbuổi tối, lại đối diện với biển rộng mênh mông, nhưng haingười vẫn cảm thấy ởchỗ này tốt hơn ởtrên conthuyền bọn bắt cóc rất nhiều.

-Chúng tachèo thuyền đivề hướng khác đi.

Liễu Nhược Sương vàHàn VũTích cầm lấy cái mái chèo, không ngừng chèo thuyền để đổi phương hướng.

Hai người không nói lời nào màtập trung vào chèo thuyền, thầm nghĩ khởi động thuyền đicàng xacàng tốt. Lúc trời tờ mờ sáng, Liễu Nhược Sương đã mệt đến nỗi không muốn cử động. để mái chèo lên thuyền rồi nói:

-Chỗ này chắc antoàn rồi.

Hàn VũTích cũng dừng việc chèo thuyền. Tuynàng cũng cảm giác rất mệt, nhưng không cóvất vả như Liễu Nhược Sương. Đây làchuyện gì? Hàn VũTích lại nhớ tới uylực của một cước lúc trước. Mình mới đá một cái thôi đã đá baymột tên nước ngòai to conrồi. Trong nội tâm mơhồ cảm thấy việc này cóquan hệ với việc tuluyện gần đây của mình. Thật không ngờ mình mới tuluyện mười ngày, lại cóhiệu quả như vậy.

- VũTích, khí lực của côthật làlớn. Bình thường cô haytập thể thao sao? Hay là côhọc qua võcông?

Liễu Nhược Sương nghỉ một lúc thấy đỡ hơn, liền ngồi dậy hỏi.

-Chồng của tôi dạy chotôi. Maymắn là anhấy....

Hàn VũTích nói tới đây lại nghĩ tới Lâm Vân. Hiện tại nàng rất nhớ hắn. Không biết mình cóthể gặp lại hắn không? Nếu không cóthuyền lớn nào đingang quađây, haingười chắc chắn phải chết đói trên conthuyền ca nônày rồi.

- Côđã kết hôn rồi à?

Liễu Nhược Sương kinh ngạc nhìn Hàn VũTích. Nàng không biết ai cóthể xứng với một côgái xinh đẹp như vậy. Mànhìn vẻ tương tưcủa Hàn VũTích, cóvẻ cô tarất nhớ chồng của cô tavậy.

Thấy Hàn VũTích không trả lời, vẫn đắm chìm trong sự nhớ nhung, không khỏi lần nữa hỏi:

- Côrất yêu chồng côsao?

Hàn VũTích nghe Liễu Nhược Sương hỏi vậy, sửng sốt nói:

-Yêu? Tôi chỉ biết nếu không có anhấy, thì tôi không muốn sống trên đời này…

Nói xong, lại không để ýtới Liễu Nhược Sương nữa, tiếp tục đắm chìm trong sự nhớ nhung.

Liễu Nhược Sương ngây người, làmột namnhân như thế nào cóthể khiến một côgái như Hàn VũTích yêu đến khắc cốt minh tâm như vậy?

Lâm Vân nghe thấy làHàn VũTích bị đưa đitheo đường biển, không chút dodự thiêu trụi tòa biệt thư rồi baytới khuvực biển Thái Bình Dương.

Lúc này Lâm Vân cũng bất chấp linh thạch vànghỉ ngơi, cả ngày lẫn đêm không ngủ không nghỉ tìm kiếm ở khuvực Thái Bình Dương. Thuyền lớn thuyền nhỏ đã dùng thần thức dò trađược hơn mười nghìn chiếc, nhưng vẫn không phát hiện ratung tích cùa VũTích, cũng không phát hiện rangười của Hắc Thủ Băng Đao.

Đây đã làngày thứ năm, thần sắc của Lâm Vân rất tiều tụy. Hắn phát hiện pháp khí PhiVân Trùy dưới chân đã códấu hiệu bị rạn nứt. Phỏng chừng là do nóvốn đã cócấp bậc không cao, màmình lại liên tục dùng linh thạch vàtinh lực thúc dục sử dụng nónên mới tạo thành vết nứt như vậy. Còn không biết cóthể duytrì thêm vài ngày?

Phạm vị tìm tòi của Lâm Vân càng lúc càng rộng. Tới ngày thứ bảy, hắn đã tìm tới Bắc Thái Bình Dương. Hắn đoán cókhả năng những người ởtòa biệt thự đã nói dối phương hướng chohắn. Nhất định bọn chúng đã xuất phát từ hướng khác.

## 304. Chương 248: Gặp Lại Tên Râu Xồm

Lâm Vân xoay người hướng NamThái Bình Dương, tìm tòi khuvực gần NamThái Bình Dương vàẤn Độ Dương. Tới ngày thứ chín, Lâm Vân phát hiện vết rạn nứt trên PhiVân Trùy càng ngày càng lớn. Nếu cứ tiếp tục như vậy, PhiVân Trùy sẽ triệt để bị phá hủy. Trong lòng Lâm Vân lolắng. PhiVân Trùy hủy thì hủy, nhưng nếu nóhủy thì hắn sẽ không cócách nào tìm được tung tích của Hàn VũTích.

Hắn không phải làkhông nghĩ tới nhờ nước Mĩhỗ trợ, nhưng cuối cùng đành phải buông tha. Không nói tốc độ tìm kiếm của bọn họ khẳng định không bằng mình, chính làmuốn nhờ bọn họ thì phải nhờ quốc giacủa mình liên hệ. Huống hồ nếu làm như vậy, không nói tới nước Mĩ cóđồng ý haykhông, nhưng mục đích của mình sẽ ngay lập tức bị bạo lộ. Rồi bọn họ sẽ biết mình chính làhung thủ giết sạch tổ chức Hắc Thủ Băng Đao. Màmình kế tiếp còn muốn giết Hổ Nha, nếu bại lộ thân phận thì không phải chuyện tốt gì.

Quan trọng hơn họ sẽ biết mình biết bay. Vậy thì càng bất lợi. Nếu như những người này không biết bímật của mình, cho dù cóngười suyđoán được việc diệt tổ chức Hắc Thủ Băng Đao cóliên quan tới mình thì cũng không cóbằng chứng.

Lâm Vân đang muốn tìm một contàu để nghi ngơi chút, thì phát hiện ra contàu hải tặc lần trước. Hiện tại contàu hải tặc này không còn dáng vẻ như cũnữa. Lâm Vân nhận ra nóbởi vìngười lái tàu làtên râu quai nón lần trước. Hiện tại bọn chúng cóvẻ đang bắt cóc một contàu chở hàng.

Lâm Vân vốn định không quan tâm những tên hải tặc này làm gì. Nhưng nhớ lại tốc độ của conthuyền hải tặc này khá nhanh. Màtên râu quai nón cũng làkẻ amhiểu về đường biển. Để chọ bọn chúng khởi động thuyền, mình thì ngồi trên đó, vừa nghỉ ngơi vừa traxét cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền không dodự bayxuống đuôi thuyền hải tặc.

Hơn bamươi người, cả namlẫn nữ bị đưa tới bong thuyền của tàu chở hàng. Tên râu quai nón vàbảy tám tên hải tăng thì cầm súng uyhiếp nhóm con tinnày, rồi đang nói nhỏ gìđó.

Lâm Vân đitừ đuôi thuyền tới đầu thuyền. Haitên hải tặc bảo vệ thuyền trông thấy Lâm Vân đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt đều lộ vẻ kinh dị. Lâm Vân mặc kệ haitên này, chomỗi tên một cước bayxuống biển.

Nghe cóthanh âmrơi xuống nước, baytám tên hải tặc vàtên râu quai nón quay đầu nhìn, thì thấy Lâm Vân đang ởbong tàu. Những con tinbị épbuộc lên tàu chở hàng cũng nhìn thấy tình hình bên này. Bọn họ đều giật mình khitrông thấy cảnh Lâm Vân đá bay haitên hải tặc xuống biển.

Lâm Vân đilên tàu hàng, vài tên hải tặc muốn giơ súng bắn về phía Lâm Vân, nhưng tên râu quai nón đã vội vàng ngăn lại, bảo bọn chúng bỏ súng xuống. Mình thì vội vàng chạy tới trước mặt của Lâm Vân, cúi người hành lễ:

-Dũng sĩ, ngài khỏe không? Cóthể gặp lại ngài làvinh hạnh của tôi.

Lúc trước Lâm Vân taykhông đoạt súng, giết người hung tàn màquyết đoán, yvẫn còn nhớ mồn một. Người trước mặt này màmuốn giết người thì chính làdễ dàng như giết gàvậy, không hề cógánh nặng tâm lýnào. Bọn họ làm hải tặc giết người, còn muốn xemkẻ bị giết cógiá trị haykhông, cóthể tìm được càng thêm chỗ tốt không. Nhưng cái tên này giết người hoàn toàn làdựa vào cảm xúc. Nếu hắn mất hứng, thì hắn lại giết người.

Huống hồ, cái cảnh Lâm Vân dùng bàn đạp phóng trên biển lúc cuối, còn rung động hơn sovới viêc giết người. Người này rõràng cóthể giẫm lên tấm gỗ rồi phitrên biển, đây quả thực đúng làsiêu nhân.

Hiện tại người ysợ nhất chính làLâm Vân. Không nghĩ tới mới bình tĩnh được không lâu, hôm naymới đi rangoài buôn bán thì đã gặp lại hắn. Không biết hắn cóviệc gì màcứ phải lang thang trên biển nhỉ? Màhắn lên conthuyền kiểu gì màkhông aibiết?

Lâm Vân không để ýtới tên râu quai nón, chỉ đitới trước mặt haitên hải tặc vừa định giơ sung bắn mình kia. Rồi haicước đá bay haitên lên cao, một lúc saumới rơi xuống biển.

Người xung quanh thấy vậy đều âmthầm kinh hãi. Một cước của người này sao cóthể đá bayngười lên caonhư vậy? Hắn cóphải lànhân loại không thế? Chỉ cótên râu quai nón làđổ mồ hôi toàn thân. Thầm mắng mình xuixẻo, vừa rakhỏi cửa đã gặp lại tên sát thần.

-Râu quai nón, ngươi đúng làkhông tồi. Vừa mới trốn thoát đã khai trương nhanh như vậy.

Lâm Vân đá bay haitên kiarồi quay lại nhìn tên râu quai nón, hờ hững nói.

-Nhờ phúc khí của ngài màtôi mới trốn được. Hôm naymới làngày đầu tiên đi rabuôn bán.

Râu quai nón lộ ravẻ mặt nịnh nọt, nhưng ởtrong lòng đã chửi Lâm Vân không biết baonhiêu câu.

Lúc trước mình bị đội tuần tra baovây, vất vả chạy trốn vài ngày mới tới Đài Loan rồi ngồi máy bayrời đi. Không ngờ lại gặp lại hắn. Mình vốn đã tránh điphương hướng gặp hắn lần trước, vậy màvẫn không thoát được.

Lâm Vân nhìn lướt qua bamươi mấy contin, vẫn chưa nói gìthì tên râu quai nóđã vội vàng nói trước:

-Tôi vừa mới tới, còn chưa làm gìbọn họ. Những người này dều làdân nhập cưtrái phép.

Tên râu quai nón tưởng rằng Lâm Vân tới đây làđể cứu những người này, tranh thủ thời gian giải thích.

Lâm Vân khong hề để ýđám người đó màquay đầu nói với tển râu quai nón:

-Lập tức khởi động thuyền của ngươi. Dùng tốc độ nhanh nhất tìm kiếm các contàu khác. Một khi tanói ngăn cản thì phải ngăn cản.

Nói xong, Lâm Vân chẳng muốn để ýbọn chúng, lập tức nhảy lên thuyền của tên râu quai nón.

Râu quai nón không dám có ýkiến. Vội vàng dẫn theo bốn tên thủ hạ còn lại trở vèthuyền hài tặc. Cũng không dám đánh chủ ýtới tàu chở hàng nữa.

Người trên tàu chở hàng lúc này mới phản ứng, không ngờ bọn họ lại được cứu như vậy. Mànhìn biểu lộ sợ hãi của tên râu quai nón khigặp người thanh niên vừa nãy, cũng biết hắn đã cứu bọn họ. Đâu còn dám tiếp tục ởlại chỗ này nữa. Vội vàng phân công lái thuyền rồi rời đi.

- Xinhỏi dũng sĩ, chúng tacần lái tàu đitới nơi nào?

Râu quai nón cẩn thận đưa một cái ghế ngồi choLâm Vân.

Đột nhiên trông thấy Lâm Vân giống như cười màkhông phải cười nhìn về sau y.Râu quai nón vội vàng quay lại nhìn, làmột tên hải tặc chính đang dùng súng bắn chim ngắm ngay Lâm Vân. Trong lòng tên râu quai nón sốt ruột, cầu trời đừng chọc giận tên sát thần này. Đồng thời cũng cóchút hyvọng một phát này sẽ bắn chết sát thần.

-Đừng nổ súng.

Tuy tên râu rialên tiếng ngăn cản, nhưng trong lòng âmthầm thúc giục

“ Bắn thì bắn mẹ đi, ngươi cóbiết tốc độ của tên sát thần này như thế nào không?”

Tiếng súng vang lên, tên râu quai nón nhẹ nhàng thở ra.Chỉ cần súng nổ trước khingười kiađộng thủ, vậy chắc làtrúng đích. Tuynhiên, ycòn chưa kịp laumồ hôi trên trán, thì đã ngây dại. Haingón taycủa Lâm Vân đang kẹp một viên đạn. Lại còn cầm viên đan nhìn nhìn, sauđó vung tayném rangoài.

Tên hải tặc nổ súng kia, không chút ngoài ýmuốn ngã xuống bong tàu. Ởgiữa trán cómột lỗ đạn. Lâm Vân từ từ đitới, một cước đá văng yxuống biển.

Tên râu quai nón và batên hải tặc xung quanh đều sợ ngây người. Tên râu quai nón vàmột tên thủ hạ cũđều biết người này lợi hại, nhưng thật không ngờ lợi hại như vậy. Chẳng lẽ hắn làsiêu nhân? Trong khoảng thời gian ngắn, quên cả nói chuyện.

-Ngươi tên làJuan phải không?

Lâm Vân đitới chiếc ghế, ngồi xuống rồi nhìn tên râu quai nón hỏi.

Lúc này tên râu quai nón mới kịp phản ứng, ápchế sự khiếp sợ trong lòng, vội vàng kính cẩn trả lời:

-Đúng vậy, tôi làJuan, mời dũng sĩphân phó.

-Những lời tavừa nói, ngươi đã nghe rõchưa?

Lâm Vân nhìn lướt quatên Juan hỏi.

-Rồi, rồi, tôi đã hiểu. Tôi sẽ đilàm ngay bây giờ.

Tên râu quai nón nói xong, lập tức rahiệu cho batên hải tặc còn đang thất thần. Rồi bốn người đều chạy vào phòng điểu khiển.

Rất nhanh, conthuyền này đã theo như lời phân phó của Lâm Vân, đikhắp vùng biển, không mục đích.

Lâm Vân một bên dùng thần thức dòtìm xung quanh, một bên lấy PhiVân Trùy cẩn thận nhìn. Đồng thời vận chuyển Tinh Hỏa tusửa một chút.

Vết nứt trên PhiVân Trùy không nhỏ, cho dù cólành lặn trở lại, Lâm Vân phỏng chừng nóchỉ cóthể kiên trì chomình sử dụng thêm vài ngày. Nếu hiện tại mình là hai saothì tốt rốt. Chẳng những phihành không cần linh thạch, cũng cótốc độ nhanh như thế. Còn không làm hỏng PhiVân Trùy. Tuvị hai saothì cũng cóthể hồi phục PhiVân Trùy như thường. Một saothì không làm được.

Cũng maysố linh thạch vụn vặt kiacòn cóthể dùng, nếu không mình đã tiêu phí mất mười viên linh thạch rồi. Mà cho dù là bãvụn của linh thạch, Lâm Vân cũng không nỡ. Nhưng bây giờ là vìtìm VũTích, cho dù códùng hết linh thạch, hắn cũng muốn dùng.

Tên Juan này cóvẻ hiểu ýcủa Lâm Vân, bảo người mang thức ăntới phục vụ, rồi điều khiển conthuyền điloanh quanh khắp nơi. Ybiết nếu Lâm Vân đã phân phó như vậy, nhất định là cómục đích của hắn. Cóthể làtìm người. Nhưng ycũng không dám hỏi rõràng, đỡ chongười này mất hứng, rồi một cước đá mình xuống biển thì xong đời.

Rất nhiều tàu chở khách vàtàu chở hàng cũng nhận rathuyền hải tặc của Juan. Vội vàng điều chỉnh thuyền sang tuyến đường antoàn,, tránh đitàu của tên Juan. Tuynhiên bọn họ làm vậy làthừa, bởi vìhôm naythuyền hải tặc của tên râu xồm Juan, giống như không có ýbắt cóc thuyền bọn họ vậy, chỉ là đinhanh hơn một chút màthôi.

## 305. Chương 249: Nhóm Hắc Thủ Băng Đao Cuối Cùng

Lâm Vân ngồi ởghế, tuyrất mệt mỏi nhưng không cóchút buồn ngủ nào. Một mực không có tintức gìcủa VũTích, khiến hắn chẳng những sốt ruột màcòn bắt đầu sợ hãi. Sợ hãi không còn được gặp lại nàng.

Ngược lại tên râu quai nón này làm việc khiến hắn tương đối hài lòng. Tên râu quai nón cóvẻ rất hiểu ýhắn, điều khiển thuyền rất nhanh, còn đikhắp nơi tìm kiếm, chứ không phải làloanh quanh hồ lộng Lâm Vân. Quả nhiên làmột kẻ làm việc buôn bán không vốn, giỏi về nhìn mặt màbắt chuyện.

Thuyền hải tặc vừa điđược mấy tiếng, Lâm Vân đã phát hiện ramột contàu chở hàng. Trên đó cóhơn một trăm người, toàn bộ làthành viên của Hắc Thủ Băng Đao. Còn cómột người đeo đồng hồ bạc trên tay.

Áp chế sự kích động trong lòng, Lâm Vân lập tức nhảy lên PhiVân Trùy, rất nhanh baytới contàu chở hàng kia. Lưu lại mấy người râu quai nón còn đang không ngừng điểu khiển tàu đikhắp nơi. Thẳng đến mấy tiếng saubọn chúng mới phát hiện làLâm Vân đã rời đi. Tên Juan thở dài một tiếng, vội vàng lái thuyền chở về hang ổ. Chỉnh chỉnh haitháng đều không dám đi ra.Trong lòng còn đang nghĩ Lâm Vân đến thuyền của mình, rồi lại rời thuyền của mình như thế nào màmình không biết. Nếu không phải đã chết vài tên thủ hạ, thì ycòn tưởng mình nằm mơ.

Hơn mười tên thành viên của Hắc Thủ Băng Đao bảo vệ đầu thuyền, chính đang khẩn trương nhìn xung quanh. Lâm Vân đảo mắt đã tới trước mặt bọn chúng. Không đợi mười tên này phản ứng, Lâm Vân đã lấy ramột khẩu súng ak47, bắn xối xả về bọn chúng. Ởchỗ này, Lâm Vân sẽ không sợ những kẻ này chạy trốn, nên không cần phải lãng phí tinh lực giết người. Tiết kiệm sức lực để tìm VũTích còn hơn. Hắn cũng đã biết VũTích không ởtrên conthuyền.

Nghe thấy tiếng súng, các thành viên trên thuyền đều cầm súng chạy về hướng đầu thuyền. Lâm Vân chẳng muốn nói nhiều, thấy một người bắn chết một người. Hắn đã phát hiện bên trong contàu này có haitên Hắc Băng vàmột tên chỉ huy. Chỉ cần để lại batên này hỏi han làđược rồi.

Lâm Vân một bên dùng súng xạ kích, một bên đivề hướng khoang thuyền. Bất kỳ kẻ nào gặp phải Lâm Vân đều không thể maymắn trốn thoát.

Vài phút sau, Lâm Vân đã giết chết mười tên thành viên của Hắc Thủ Băng Đao. Lâm Vân dùng thần thức quét một cái, còn hơn bamươi tên thành viên đang tập trung ởmột căn phòng khá lớn. Phỏng chừng bị Lâm Vân dọa sợ, bọn chúng đều đang khẩn trưởng nhìn về cánh cửa.

Lâm Vân trực tiếp đitới cảnh cửa đó, một cước đá văng cửa, cùng lúc làtiếng súng vang lên. Lâm Vân đã cất khẩu súng kiađi, bởi vìhắn ngại tốc độ súng quá chậm, không đủ để giết ngay lập tức.

Vô số viên đạn bắn về phía cánh cửa. Bắn một lúc nhưng không nhìn thấy ai.Nhóm người này còn đang kinh nghi bất định, thì đã nhìn thấy một mảng đao ảnh trắng xóa tràn ngập cả căn phòng. Hơn bamươi tên thành viên sát thủ đều bị cắt thành từng khối. Một mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập cả căn phòng.

Chỉ còn lại batên thành viên của Hắc Thủ Băng Đao còn sống. Batên này chỉ cảm thấy toàn thân phát run, haichân như nhũn ra.

Bọn chúng đã baogiờ trông thấy một cảnh máu menhư vậy đâu. Cả căn phòng đều làtừng khối thịt bị cắt đứt, cùng với máu tươi vung vẩy khắp nơi, khiến chongười ta cócảm giác như đứng giữa địa ngục vậy.

Lâm Vân chắp tayđứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn batên kia.

Khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh mịch.

Một lúc lâu sau, tên đeo đồng hồ màu bạc, không chống đỡ được đôi chân mềm nhũn, khắc chế mình không ngã xuống đống máu tươi, runrẩy nhìn Lâm Vân hỏi:

-Ngươi, ngươi là ai? Là maquỷ….

Người này còn chưa dứt lời, Lâm Vân đã một đao cắt đứt taycủa y. Haitên đeo đồng hồ màu đen bên cạnh, rốt cuộc không khống chế nổi sự sợ hãi trong lòng, đều đitới một bên nôn mửa.

Một mình bọn chúng đối mặt với mưa bombão đạn, cólẽ bọn chúng cũng không sợ. Nhưng trước mắt cái lòsát sinh này, còn nồng nặc mùi máu tươi, bọn chúng không thể chịu đựng được.

- Contàu của các ngươi cóphải chở một côgái tên làHàn VũTích không? Hiện tại côấy đang ởnơi nào? Chocác ngươi 30giây để trả lời. Nếu không trả lời thì các ngươi cũng giống như những mảnh vụn trên mặt đất kiavậy…

Lâm Vân lạnh lùng nhìn tên đeo đồng hồ màu bạc nói.

-Ngươi, ngươi chính làLâm Vân kia…Là ngươi một người giết chết cả tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, màkhông phải làmột tổ chức khác?

Tên đeo đồng hồ bạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Dùng cánh taycòn lại chỉ về hướng Lâm Vân, ngữ khí giống như làgặp phải một conquái vật vậy.

Lâm Vân lại giơ taytung một đao chém đứt chân tên chỉ huy:

-Đừng nói nhảm nhiều.

Tên chỉ huylập tức không nhịn được đau đớn màngất xỉu trên mặt đất. Lâm Vân nhìn haitên còn đang nôn mửa, lần lữa lạnh lùng nói:

- Haingười các ngươi, aibiết thì nói mau.

-Tôi biết…Hai côgái đó bị chúng tôi bắt lên contàu này. Nhưng năm ngày trước, hai côgái đó đã giết một thành viên của chúng tôi, rồi cướp lấy một conthuyền cứu nạn chạy trốn. Chúng tôi không cótruy haingười đó, màchỉ muốn mauchóng chạy trốn…

Một tên thành viên Hắc Băng nơm nớp losợ nói.

- Hai côgái đó đihướng nào?

Lâm Vân nghe được tintức của Hàn VũTích, cưỡng chế kích động trong lòng.

- Làngày thứ ba sau khichúng tôi rời cảng LosAngeles. Nhưng tới buổi sáng ngày thứ tưchúng tôi mới phát hiện ra.Vị trí cụ thể thì không rõràng lắm.

Tên này nói xong câu đó, thì Lâm Vân đã không còn hứng thú nghe tiếp. Vung taylên giết nốt bangười.

Lâm Vân đi racăn phòng, vừa định dùng một mồi lừa thiêu nốt conthuyền. Thì bỗng càm nhận được sự bađộng của linh khí. Vội vàng đitìm. Tới một căn phòng bố trí rất là xa hoathì phát hiện ramột hộp gỗ cólinh khí bađộng trong đó. Mở ra xemthì phát hiện ra baviên linh thạch.

Trong lòng Lâm Vân vuivẻ, vội vàng thuhồi baviên linh thạch này. Trong đầu suynghĩ, mình giết bọn chúng quá nhanh, bằng không cóthể hỏi cái tên đeo đồng hồ màu bạc xembọn chúng lấy đâu rasố linh thạch này. Nhưng bây giờ đã không hỏi được rồi.

Thật không ngờ ởthế giới này không thiếu linh thạch. Xem ratăng tới tuvị caohơn không còn làmộng tưởng. Thậm chí cómột ngày nào đó, mình còn cóthể xérách tinh không, trở lại đại lục Thiên Hồng.

Hiện tại việc quan trọng nhất chính là mauchóng tìm được VũTích. Sauđó giúp nàng tuluyện. Nếu cómột ngày mình cóthể tìm đủ linh thạch, đạt tới chín sao. Nói không chừng xérách không gian không còn làmộng tưởng nữa. Còn nói tới dựa vào kỹ thuật để làm được điều đó thì đúng làmột trò cười. Cho dùmình cósống lâu ởđây, khoa học kỹ thuật nơi này phát triển caonhất cũng chỉ làthăm dòmấy hành tinh xung quanh địa cầu màthôi, đitới các hành tinh xahơn thì đúng lànằm mơ.

Tuy không biết đại lục Thiên Hồng cóphải làmột hành tinh thuộc hệ Ngân Hà haykhông, nhưng Lâm Vân đoán nósẽ không gần Trái Đất. Thậm chí đã vượt quacả hệ Ngân Hà. Hiện tại Lâm Vân cũng cóthể khẳng định thế giới này cóngười TuChân. Ngay cả linh thạch vàpháp khí đều xuất hiện. Màcái thẻ trekhông cóchữ trên đó kiakhông biết dùng làm gì?

Còn có, chỗ này đã cóngười TuChân, vì saođến bây giờ rồi mình cũng không gặp được một người?

Lâm Vân lắc đầu, buông thanhững suynghĩ này. Bước lên PhiVân Trùy, baylên trời, rồi phóng một mồi lửa thiêu hủy cả contàu chở hàng. Hiện tại, tổ chức Hắc Thủ Băng Đao coinhư đã trở thành lịch sử. Mặc dùcòn hơn một trăm tên lọt lưới, nhưng tintưởng bọn chúng sẽ không dám tái tạo lại tổ chức. Bởi bọn chúng sẽ sợ mình tìm bọn chúng trả thù.

Hiện tại phải nhanh chóng tìm được VũTích. Nghe tên Hắc Băng kianói, có hai côgái. Không biết còn một người là ai.Nhưng vôluận như thế nào, VũTích đang sống trên một cái conthuyền nhỏ, phiêu bạt trên biển như vậy, là vôcùng nguy hiểm.

………..

Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương đã phiêu bạt trên biển được bảy ngày. Tuy haingười đã tiết kiệm đồ ăn vàthức uống, nhưng số lương thực còn lại vẫn không còn nhiều lắm. Huống hồ lênh đênh một tuần trên biển như vậy, haingười đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Khuôn mặt trắng bệch vìtiều tụy.

Hàn VũTích tuluyện quacông pháp, lại được Lâm Vân cải thiện về thể chất, nên tốt hơn chút. Liễu Nhược Sương thì đã không chịu nổi. Haingười cũng biết, thêm bangày nữa,, màkhông gặp được conthuyền nào điqua, thì haingười chỉ có conđường chết.

Huống hồ, hiện tại chỉ cần vôtình gặp phải thời tiết ácliệt, thì haingười còn chết nhanh hơn.

Hàn VũTích rất khát vọng được gặp lại Lâm Vân. Nàng vàLâm Vân mới ởbên nhau được vài ngày lại tách ra. Màlần này cóthể gặp lại được hắn haykhông cũng làkhó nói.

Hai người đều buông tha choviệc chèo thuyền. Để cho conthuyền này trôi điđâu thì trôi.

-Chồng của chị làm nghề gìvậy?

Trải quamấy ngày cùng chung hoạn nạn trên một contàu nhỏ, thái độ của Hàn VũTích đối với Liễu Nhược Sương đã cải thiện không ít. Vừa nghe Liễu Nhược Sương hỏi vấn đề này, Hàn VũTích đột nhiên nhớ tới từng kỷ niệm với Lâm Vân lúc trước.

## 306. Chương 250: Khát Vọng Muốn Sống

Một lúc lâu sau, nàng mới trả lời:

- Anhấy làmột thiếu gialắm tiền nhiều của, về sauthì lụi bại. Sau khibọn chị kết hôn, mỗi ngày chị đều đilàm…Khi đilàm về, thì anhấy đều đã làm xong cơm tối chờ chị về nhà…

Liễu Nhược Sương cảm giác Hàn VũTích không phải nói chomình nghe. Nhưng nàng vẫn ngạc nhiên khiHàn VũTích kể như vậy. Theo như lời của Hàn VũTích,, thì chồng của chị ấy chẳng phải làmột trạch namkhông cócông việc làm, phải để vợ nuôi sống sao? Một người chồng như vậy, màHàn VũTích còn nhớ mãi không quên?

-Hiện tại nhớ tới, chị mới phát hiện khoảng thời gian đó làkhoảng thời gian chị hạnh phúc nhất. Chị không muốn giàu cógì, không muốn sống thật lâu, chị chỉ cần ởbên anhấy làđược…

Hàn VũTích nói tới đây thì đã trở thành tiếng thì thào.

-Chị VũTích, chị không saochứ?

Liễu Nhược Sương cảm thấy Hàn VũTích cóchút kỳ quái, vội vàng laynàng hỏi.

- À,chị không sao, chị chỉ làđang nhớ anhấy thôi…

Hàn VũTích nói tới đây thì không nói thêm nữa. Ôm haiđầu gối, nhìn chằm chằm vào mặt biển mênh mông vôtận.

-Kỳ thật, vôluận chồng chị làdạng người nào, nhưng chị đã cómột người yêu chị. Còn em, emphỏng chừng cả đời này mình sẽ không tìm được một người mình thích, hay làngười yêu emsâu sắc. Cứ như vậy côđơn cả đời cũng được. Cólẽ, chết trên biển rộng này cũng làmột chuyện tốt.

-Chỉ là cómột tâm sự vẫn chưa được giải. Một mực khiến cho emkhông antâm. Nói không chừng, sau khichết, em cóthể bị đày xuống địa ngục vìsự tham lam…

Liễu Nhược Sương nhìn Hàn VũTích đang tưởng niệm người chồng, đột nhiên cóchút hâm mộ.

Hàn VũTích kỳ quái nhìn Liễu Nhược Sương, một nữ nhân như vậy cũng cótính tham lamsao?

Thấy ánh mắt của Hàn VũTích kỳ quái nhìn mình, Liễu Nhược Sương cóchút thất thần cười cười, tiếp tục nói:

- Emchính làtổng giám đốc của công tydược nghiệp Liễu thị. Bởi vìDưỡng sinh hoàn của công tydược nghiệp Liễu thị trong một đêm thành danh, đã trở thành một trong những công tynổi tiếng thế giới. Tất cả mọi người đều hâm mộ công tycủa em.Thậm chí ngay cả người thân trong nhà cũng muốn cướp đoạt công ty.

-Chỉ là, công tycàng phát triển, emcàng cảm thấy không antâm. Bởi vìDưỡng Tâm Hoàn vốn không phải làsản phẩm do emsáng chế. Nhưng emlại lấy sản phẩm của người khác điđăng kýđộc quyền. Thậm chí, khingười tatung rasản phẩm, emcòn không tỉnh ngộ, tố cáo bọn họ đã ăncắp bản quyền. Về saucòn mặt dày mặt dàn cầu người ta chosản xuất hainăm.

-Nhưng hiện tại đã là hainăm rồi, mà emvẫn không cócách nào trả lại Dưỡng Tâm Hoàn chobọn họ. Bây giờ gặp chuyện như vậy cólẽ làbáo ứng.

Hàn VũTích nhìn sắc mặt hối hận của Liễu Nhược Sương, cảm giác côgái này không phải làngười xấu, liền hỏi:

-Vậy vì sao emlại muốn làm như vậy?

Liễu Nhược Sương thấy Hàn VũTích nghe mình kể màkhông thấy kinh ngạc với thân phận tổng giám đốc công tydược nghiệp Liễu thị của nàng. Trong lòng đã cảm thấy kỳ quái. Nghe Hàn VũTích hỏi, cóchút bất đắc dĩtrả lời:

-Lúc trước, vìnghiên cứu loại sản phẩm này, mà em và gia giađã thế chấp cả nhà để đầu tư. Màvài người chú và anhtrai của emđều không chịu chimột đồng nào. Cuối cùng, vìkhông đủ tiền, em và gia giaphải đikhắp nơi vaynợ. Về sausố tiền nợ càng ngày càng nhiều. Nếu như emkhông thể sản xuất thuốc Dưỡng Tâm Hoàn này, thì em và gia giathậm chí phải ngồi tù.

-Nếu một mình emthì emsẽ không để ý.Nhưng gia giađã lớn tuổi như vậy rồi, còn phải ngồi tùthì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của giagia. Emđành phải mặt dày mặt dạn yêu cầu bọn họ cho emnắm quyền sản xuất trong hainăm, để trả nốt món nợ kia. Nhưng thật không ngờ danh tiếng của Dưỡng Tâm Hoàn lại lớn nhưu vậy. Chỉ bán trong vòng một tháng, màlợi nhuận đã tăng gấp đôi lợi nhuận trong một năm trước kiacủa công ty.Lúc đấy emliền sốt ruột, muốn sớm trả lại độc quyền chobọn họ. Nhưng đã xảy ramột số chuyện.

-Tài liệu nghiên cứu của một loại sản phẩm của công ty kiađã bị trôm mắt. Nghe nói đó làsản phảm vôcùng trọng yếu của bọn họ. Thậm chí còn chết haingười bảo vệ. Emnghĩ chờ bọn họ xử lýxong chuyện này thì sẽ nói với tổng giám đốc của bọn họ. Nhưng sự việc về sauđã vượt quaquyền khống chế của em. Anhtrai vàchú bác của emđều laovào chiếm các vị trí chủ chốt của công ty,rồi dần dần cướp mất quyền lực của em. Cómấy lần emmuốn lấy độc quyền trả chocông tykia, nhưng đều bị khống chế. Lúc đó emđã không làm chủ được tài liệu độc quyền của emnữa rồi.

-Về sau emđáp ứng lời mời tham giamột hội nghị ởMĩ. Vìkhông muốn phiền lòng, nên mới tham giahội nghị đó. Sau khihội nghị kết thúc, emkhông cótrở về nước luôn, mà ở Mĩmột thời gian để yên lặng tính toán chuyện kia. Việc này nói tóm lại vẫn là do emquá tham lam màtạo thành. Nếu như lúc trước emcẩn thận điều tra, thì emsẽ không xinđộc quyền của Dưỡng Tâm Hoàn.

-Lúc đó emđã quyết định về nước, dùthông quapháp luật cũng muốn trả lại Dưỡng Tâm Hoàn chobọn họ. Tuyhiện tại công tycủa bọn họ rất cótiền, nhưng aibiết lúc đầu bọn họ đã tốn baonhiêu tiền để nghiên cứu rasản phẩm kia? Chonên emcảm thấy mình vẫn nên sớm trả lại bản quyền Dưỡng Tâm Hoàn chochủ của nó.

-Chỉ làđang lúc emchuẩn bị trở về nước, thì lại bị bắt cóc. Bọn chúng yêu cầu emphải đưa toàn bộ tưliệu Dưỡng Tâm Hoàn chobọn chúng, hoặc là ghilại một phần tưliệu khác.

Hàn VũTích sớm biết Liễu Nhược Sương bị bắt là cóliên quan tới Dưỡng Tâm Hoàn. Nhưng thật không ngờ cô talại cómột phen đấu tranh tưtưởng như vậy.

- Emkhông cần phải lolắng đâu. Cólẽ người kiacăn bản không quan tâm tới Dưỡng Tâm Hoàn.

Hàn VũTích bắt đầu đồng tình với Liễu Nhược Sương, liền dỗ dành cô ta.

-Không quan tâm Dưỡng Tâm Hoàn? Chị VũTích cóbiết giá trị vàlợi nhuận của loại thuốc này không. Nó cóthể khiến chobất kỳ một công tythuốc nào điên cuồng. Hiện tại emkhông cócách nào trở về Yên Kinh, bọn họ chắc chorằng emđã quịt nợ. Emthấy thực sự cólỗi với công tyđó.

Liễu Nhược Sương nói xong, thở dài một tiếng.

Hàn VũTích đang định nói thêm cái gì, thì đột nhiên sắc trời tối lại. Mặt biển vốn bình tĩnh bỗng nhiên nổi sóng.

-Không tốt, gió bắt đầu thổi rồi. Xem ratrời muốn mưa to, mà conthuyền nhỏ này của chúng takhông chịu được vài lần sóng đánh. Nói không chừng sóng đánh vài chục cái, thuyền mình sẽ bị chìm.

Liễu Nhược Sương vịn lấy conthuyền, khuôn mặt tái nhợt. Conthuyền từ lúc xóc nảy, đã trở nên lung lalung lay. Vốn đã chuẩn bị xong tử vong. Nhưng khiđối diện với tử vong, nàng lại cảm thấy bất lực như vậy.

Hàn VũTích cũng bắt lấy lan can conthuyền, không dám cử động. Gió càng lúc càng lớn, conthuyền càng ngày càng bị chao đảo.

Hai người không dám nói chuyện nữa. Đối mặt với cuông phong mưa bão như vậy, bọn họ chỉ cảm thấy tuyệt vọng.

Gặp phải tử vong, trong đầu của Hàn VũTích trống rỗng, chỉ cóbóng lưng của Lâm Vân. Nàng đã nghĩ tới bóng lưng này vôsố lần, bóng lưng lúc thì mơhồ, lúc thì rõràng.

Bóng lưng lúc hắn đixuống hành lang, cúi đầu đi quamình. Bóng lưng lúc mình đưa hắn tới sơn trang Hoàn Hồ. Bóng lưng lúc hắn biến mất vào trong đám đông….

Thấy Hàn VũTích ngây người, nước mắt thì chạy ràn rụa, Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi:

-Chị VũTích, chị không saochứ?

Hàn VũTích launước mắt, nói:

-Chị không sao, chị sẽ không bỏ cuộc, chị muốn trở về bên anhấy.

Hàn VũTích nói xong, dùng sức múc nước biển tràn vào trong thuyền.

Liễu Nhược Sương nhìn Hàn VũTích, cũng làm theo, lấy mấy cái chai lọ không ngừng múc nước biển rangoài. Tuysóng biển liên tục đánh vào thuyền, nước bắn vào không ít, nhưng haingười vẫn không có ýdừng lại.

- VũTích, chị cóquen biết quen biết người này không. Không biết trithức chuyên môn của hắn tốt haykém? Nhưng cho dù trithức chuyên môn không tốt, thì cũng không liên tục bị năm sáu chục công tycự tuyệt a?Còn lấy lý dogiống hệt nhau.

Liễu Nhược Sương một bên múc nước, một bên nói chuyện. Nàng muốn dùng cách nói chuyện để át đicảm giác sợ hãi hiện tại.

-Không phải do anhấy có trithức chuyên môn kém. Chị tintưởng anhấy làngười cóbản lĩnh nhất thế giới.

Hàn VũTích nhớ lại ngày đó Lâm Vân không ngừng đitìm việc.

- A,vậy vì sao anhấy không tìm được công việc? Về sau cótìm được không?

Hàn VũTích nói người đó làngười bản lĩnh nhất thế giới, Liễu Nhược Sương đương nhiên không tin. Chỉ cóchút hiếu kỳ người kia cótìm được công tác haykhông màthôi.

-Cuối cùng cómột người quản lýnhân sự của một công tychủ động tìm anhấy. Sauđó cô tamời anhấy tới công ty cô talàm việc.

Hàn VũTích nói tới đây thì nhớ tới cônàng Trương Tuyền cóánh mắt câu hồn màbị mình mắng lần trước.

-Vậy thì tốt, bằng không cóchút khổ chongười kiarồi. Cuối cùng cũng tìm được việc làm.

Liễu Nhược Sương không biết vì saothở phào một hơi. Nàng nghe người này liên tục tìm vài chục công tycũng không tìm được công việc. Trong nội tâm cũng rất đồng tình. Cũng maykết cục coinhư làhoàn mỹ.

## 307. Chương 251: Hàng Chữ Trên Vách Hang

-Người quản lý cho anhấy một số điện thoại. Nhưng lúc anhấy rời đirồi, thì chị nghe thấy người quản lýđó nới với đồng nghiệp của cô tarằng đó làmột số ảo…

Hàn VũTích lại nghĩ tới Lâm Vân nhận được số điện thoại rồi cẩn thận đút vào túi.

- Côquản lý kia saolại làm như vây? Còn cólương tâm haykhông? Không tuyển người thì thôi, vì saocòn muốn lừa gạt người ta? Cônàng quản lýnày cũng phải thứ tốt gì.

Liễu Nhược Sương ngừng động tác múc nước, bắt đầu tức giận. Cái côquản lýthật làquá quắt. Tưởng rằng làm quản lý làgiỏi lắm sao?

Hai người nói chuyện rõràng đã quên mất chuyện mưa bão. Nhất thời cũng quên luôn conthuyền nhỏ cónguy cơbị nước biển đánh chìm.

- A,đúng rồi, chị VũTích, chị quen biết người này à? Sao cóvẻ như rất quen thuộc với hắn vậy?

Liễu Nhược Sương kỳ quái hỏi.

-Ừ, anhấy chính làchồng của chị. Cũng làngười yêu chị nhất trên thế giới này. Mànếu anhấy biết chị đang xảy rachuyện, khẳng định rất lolắng. Phải làm saobây giờ?

Thanh âmcủa Hàn VũTích lúc đầu còn tự hào, nhưng về saođã trở thành lolắng.

-A…

Liễu Nhược Sương thoáng giật mình, nói không ralời. Nàng thật không ngờ chồng của Hàn VũTích lại làmột người nghèo túng đến công việc cũng tìm không ra.Cố tình muốn anủi vài cậu, nhưng thấy Hàn VũTích không cóbiểu hiện thất lạc gìcả, màchỉ là lolắng chochồng. Nên không biết anủi như thế nào.

Lúc này, sóng biển đột nhiên giảm đi, hạt mưa cũng dần dần nhỏ.

- Mayquá, thời tiết đỡ hơn rồi.

Liễu Nhược Sương bất chấp nghĩ ngợi lời của Hàn VũTích, vuimừng nghe tiếng gầm gừ của mặt biển nhỏ lại. Nàng cócảm giác như tìm đường sống trong đường chết.

Sau khicố gắng múc nốt số nước tràn vào thuyền, haingười đã cạn kiệt sức lực, đều nằm xuống thuyền ngủ. Bình thường thì cómột người canh một người ngủ, nhưng hiện tại haingười đều mệt mỏi màngủ mất.

Khi Hàn VũTích tỉnh lại thì đã làsáng hôm sau. Mặc dùtrời không còn mưa, nhưng sắc trời khá tối, giống như tùy lúc lại nổi mưa bão vậy. Trong lòng lại xuất hiện lolắng. Lúc này Liễu Nhược Sương cũng đã tỉnh. Nhìn nhìn thời tiết, haingười không còn tâm tình để nói chuyện.

Tùy tiện ănmấy thứ lót bụng, lolắng nhìn sắc trời dần dần đen. Nhưng khí trời giống như muốn tratấn haingười vậy. Một mực âmtrầm haingày, thẳng dến khi haingười chorằng không còn mưa nữa, thì mưa bão lại ầm ầm kéo tới.

Cơn bão lần này còn lớn hơn lần trước. Sóng biển cuồn cuộn ập tới. Rất nhanh conthuyền đã bị ngập đầy nước. Haingười buông thaviệc múc nước rangoài. Chỉ làngồi đó nhìn nước biển không ngừng chảy vào. Haingười biết rằng cho dùmúc nước cũng vôtác dụng.

Một tiếng Oanh vang lên, sóng nước đẩy conthuyền nhỏ lên caovài mét. Lúc rơi xuống, sắc mặt haingười đã tái nhợt, biết rằng hiện tại sợ hãi là dưthừa.

-Chị VũTích, bây giờ chị muốn làm điều gìnhất?

Liễu Nhược Sương nhìn sắc mặt ngơ ngác thất thần của Hàn VũTích, hỏi.

Hàn VũTích vẫn không trả lời, Liễu Nhược Sương tự lẩm nhẩm với bản thân:

-Hiện tại điều emmuốn làm nhất chính là….

- A,chị nhìn thấy một hòn đảo nhỏ…

Hàn VũTích đột nhiên mông lung nhìn thấy một hòn đảo nhonhỏ,, lập tức kêu lên.

- Ởnơi nào? Sao emkhông thấy nhỉ?

Liễu Nhược Sương đã quên lời của mình, dọc theo phướng hướng của Hàn VũTích chỉ nhìn sang, nhưng phía trước rất là mơhồ. Hiện tại sắc trời vốn tối nên chỉ nhìn thấy cái bóng lúc ẩn lúc hiện màthôi.

- VũTích, chị nói cái bóng kia làmột hòn đảo sao?

Liễu Nhược Sương không rõ vì saoHàn VũTích cóthể khẳng định đó làmột hòn đảo.

-Nhất định làmột hòn đảo. Chị còn trông thấy một số cây cối trên hòn đảo nữa. Chúng ta mauchèo thuyền tới đó thôi.

Hàn VũTích nói xong, cầm lấy mái chèo, dùng hết sức lực dichuyển cho conthuyền nhỏ đitới đó.

Liễu Nhược Sương thấy thế cũng cầm lên mái chèo, một bên dùng sức chèo thuyền, một bên nói:

- VũTích, ánh mắt của chị thật làtốt. Đến hiện tại emcũng chỉ thấy một cái hình dáng màthôi.

Hàn VũTích khẽ giật mình, trong lòng tự nhủ, đúng vậy, saomình cóthể nhìn rõnhư vậy nhỉ? Chẳng lẽ việc này cũng liên quan tới tuluyện sao?

Mưa càng ngày càng lớn, haingười biết nếu không nhanh chóng đilên hòn đảo đó thì haingười không còn sinh lộ.

Nhưng nước tràn vào trong thuyền càng ngày càng nhiều, thuyền bécàng đicàng chậm. Cũng mayđã rất gần hòn đảo. Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương không nói lời nào, màtập trung sức lực chèo thuyền tới phía trước. Haingười không muốn buông tha.

-Chị VũTích, không dichuyển được nữa rồi.

Liễu Nhược Sương đột nhiên phát hiện, dùcố đến mấy, conthuyền vẫn không nhúc nhích thêm nữa, cóchút kinh hoàng nói.

-Hẳn làđã mắc cạn, chứng tỏ chỗ này không sâu. Chúng tatranh thủ thời gian nhảy xuống thuyền rồi đilên đảo nhỏ đi.

Hàn VũTích nói xong, nhảy vào trong nước.

Liễu Nhược Sương kịp thời phản ứng, vội vàng nhảy theo đằng sauHàn VũTích, rồi bơi tới đảo nhỏ.

Quả nhiên, càng đitới nước càng nông. Haingười dùng hết toàn lực bòtới hòn đạo. Vừa đilên bờ, docòn chưa quen, nên haingười đều ngã xuống. Cũng chưa kịp thở phào thì một thanh âmrầm rầm vang tới. Vội vàng quay đầu lại thì thấy conthuyền nhỏ kiađã bị sóng đánh nát rồi chìm xuống biển.

- May màchúng tachạy kịp một bước, nếu không đã bị consóng kialôi xuống biển rồi. Nguy hiểm thật.

Liễu Nhược Sương vẫn còn kinh hoàng.

- Kiakhông phải sóng biển, mà là con gìđó.

Hàn VũTích nhìn về sóng biển kianói.

-A…

Liễu Nhược Sương cóchút không tìn nhìn về phía vị trí thuyền bị đắm. Còn chưa nói gì, thì lại một tiếng Oanh vang lên. Conthuyền vừa bị chìm lại bị vật đó dẩy lên, rồi văng xahơn chục mét. Rồi lại bị chìm xuống nước biển.

-Đó là con gìvậy. May màmấy hôm trước chúng takhông gặp phải nó, nếu không đã chết sớm rồi.

Liễu Nhược Sương vỗ vỗ ngực, trong lòng tự nhủ, chết trong biển còn chưa tính, nhưng nếu chết ởtrong bụng của conquái vật kiathì đúng là oanuổng.

-Chúng ta đinhanh thôi.

Hàn VũTích nói xong, bất chấp mệt mỏi, đivề hướng đảo nhỏ. Liễu Nhược Sương đitheo đằng sau. Nàng cảm thấy biển cả thật đáng sợ. Cho dùđứng ởbờ biển vẫn cảm thấy sự đáng sợ của nó.

-Nhược Sương, hòn đảo này đã cóngười tới thì phải. Emxem, córất nhiều vết cắt trên thân cây. Mà xemdấu vết, thì thời gian cóvẻ không lâu.

Hàn VũTích nhìn mấy vết chém còn mới, không khỏi nói.

-Mong trên đảo không có DãNhân. Nếu cóthì thật đáng sợ.

Liễu Nhược Sương cũng phát hiện ranhững vết cắt này, kinh hoàng nói.

-Không biết, nhưng những vết chém không dài lắm, chắc làkhông phải là DãNhân. Nếu như bị DãNhân bắt được, còn không bằng nhảy vào trong nước biển. Chỉ làthuyền của chúng tađã bị chìm.

Tuy lời của Hàn VũTích cóvẻ như bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng losợ bất an.

- Cóthể haykhông làhòn đảo trong tiểu thuyết Robinson?

Liễu Nhược Sương bỗng nghĩ rađiều này.

-Chắc không phải, hòn đảo của Robinson sao cóthể nhỏ như vậy…

Hàn VũTích biết hòn đảo này không quan hệ gìvới lời của Liễu Nhược Sương, nhưng vẫn cóchút lolắng.

Đột nhiên Hàn VũTích đứng lại.

-Chị VũTích, làm saovậy?

Liễu Nhược Sương thấy Hàn VũTích dừng lại, còn tưởng rằng cô tabị thế nào.

…..

Mấy ngày nay, Lâm Vân rất sốt ruột tìm tòi. Tính từ lúc rời thuyền của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao để tìm VũTích đã làmười bangày rồi. PhiVân Trùy cũng đã bị rạn nứt rất nhiều. Đành phải thu PhiVân Trùy vào trong Tinh Giới, rồi lấy ramột ván gỗ, đilên đó, tiếp tục tìm tòi. Tuytốc độ nhanh hơn đithuyền, nhưng lại chậm hơn PhiVân Trùy rất nhiều.

Mấy ngày nay, thời tiết không ngừng thay đổi. Mưa tolại đến bão lớn, sóng biển gào thét liên tục, Lâm Vân lolắng không biết VũTích chỉ ngồi trên conthuyền nhỏ như vậy cóthể chống đỡ nổi sóng biển đập không?

Tuy rất sốt ruột, nhưng vẫn phải tiếp tục đikhắp nơi trên biển tìm tòi.

-Chị VũTích, chị làm saovậy?

Liễu Nhược Sương thấy Hàn VũTích đứng bất động, ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, không khỏi thắc mắc.

Hàn VũTích không trả lời, màsờ lên cái vòng cổ. Rồi đột nhiên bước nhanh đivề phía một ngọn núi. Liễu Nhược Sương thầy thế đành phải đitheo sau.

Hàn VũTích đithẳng tới một hang trên núi, rồi không chút dodự chui vào. Cái hang không lớn, chỉ rộng có10m2. Hàn VũTích nhắm mắt lại, vuốt vuốt đống cỏ khô ởtrong hang động, thần sắc rất quái lạ. Nàng rõràng cảm thấy khí tức của Lâm Vân ởđây. Cảm giác đó rất giống khiđeo chiếc vòng cổ. Vừa rồi khiđến khuvực xuất hiện khí tức của Lâm Vân, chiếc vòng lại phát nhiệt.

Lâm Vân đã từng tới đây sao? Đột nhiên nàng ngây ngẩn cả người, ởtrên vách hang cómột hàng chữ, Hàn VũTích đọc quamột lượt, nước mắt đã rưng rưng:

“Tôi bị lạc ởchỗ này, chỉ còn hơn một tháng nữa làtới thời điểm gặp vợ của mình. Không biết hòn đảo ởchỗ nào, mấy tháng rồi cũng không cóthuyền đingang qua. Tôi rất nhớ nàng, muốn được gặp lại nàng. Nhẫn kết hôn tôi còn chưa cóđeo vào ngón taycủa nàng ấy.”

Phía dưới không khắc chữ. Hàn VũTích dọc theo ánh sáng nhàn nhạt, nhìn phía cuối cùng cóthêm hàng chữ:

“Vũ Tích, emphải chờ anh, anhnhất định sẽ quay trở lại. Lâm Vân.”

Hàn VũTích vuốt những chữ khắc trên tường, không nói một lời chỉ lặng lặng ngồi dựa vào hang động.

## 308. Chương 252: Tiếng Thét Gào

Liễu Nhược Sương cũng chui vào hang, trông thấy Hàn VũTích dựa vào hang động, ôn nhuvuốt vevách hang, trong mắt cólệ quang, không khỏi lần nữa hỏi:

-Chị VũTích,, chị không saochứ? Không biết cái hang này là aiđào? Hắn là cóngười từng ở quađây. Cóphải là DãNhân không nhỉ? A,chỗ này còn cómột cái đèn mỏ này.

Liễu Nhược Sương vội vàng cầm cái đèn mỏ lên, thử ấn công tác.

-Hết điện rồi.

-Chồng của chị đã ởtrên đảo này mất tháng, còn cái hang này là do anhấy đào.

Hàn VũTích bỏ tayxuống, tiếp nhận cái đèn mỏ trong tayLiễu Nhược Sương, dùng vạt áocẩn thận lauchùi.

-Cái gì? Chồng chị đã từng sống ởđây? Saohắn cóthể một mình đến tận đây được?

Liễu Nhược Sương không biết làbị lời này của Hàn VũTích chấn trụ, hay làbị người chồng kỳ quái của cô tachấn trụ.

-Để em xemmấy chữ trên vách hang.

Liễu Nhược Sương đitới đằng sauHàn VũTích, tuyánh sáng cóchút tối, nhưng vẫn cóthể thấy rõràng.

-Chị VũTích, đúng thật làchồng chị rồi. Quanhững hàng chữ trên này, cóthể thấy chồng chị coichị như bảo bối vậy, chị thật làhạnh phúc. Haingười đã gặp nhau chưa? A,chồng chị cũng tên làLâm Vân à?

Liễu Nhược Sương nhìn thấy chữ kýcuối cùng.

-Ừ, chồng chị chính làchủ tịch tập đoàn Vân Môn, cũng làngười sáng chế raDưỡng Tâm Hoàn. Chị nghĩ chắc emcũng biết anhấy.

Hàn VũTích vuốt vẻ cái đèn mỏ màLâm Vân đã dùng qua, rồi vuốt venhững hàng chữ khắc trên vách. Hận không thể lấy những chữ này xuống.

-Cái này…Cái này, chị VũTích, thực xinlỗi chị. Emkhông phải làcố ý,em…

Liễu Nhược Sương đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Chính mình cầm đisản phẩm độc quyền của Lâm Vân, lại gặp vợ của hắn, như vậy thật xấu hổ.

-Hiện tại nói những lời này cótác dụng gì? Chúng tađều không trở về được. Cho dù cóthể trở về, chị cũng biết là emkhông cố ý.Chị sẽ nói choLâm Vân biết. Cólẽ, chỉ cần emtrả lại sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn cho anhấy, anhấy nhất định sẽ không sođo.

-Hơn nữa, anhấy không phải làngười coitrọng tiền bạc. Nếu như anhấy cần tiền, anhấy sản xuất cái gì màchả kiếm được tiền. Chị biết Lâm Vân mở tập đoàn Vân Môn khẳng định không phải vìtiền. Nếu làhiện tại, anhấy căn bản sẽ không mở công tynày.

Hàn VũTích nói tới Lâm Vân, đột nhiên rất làkiêu ngạo.

Liễu Nhược Sương trầm mặc không nói. Đối với sự kiêu ngạo của Hàn VũTích, nàng chỉ cósự hâm mộ. Nàng biết chị ấy có tưcách để kiêu ngạo. Cómột người chồng yêu chị ấy, còn cóbản lĩnh như vậy. Chỉ là, không phải chồng của chị ấy, Lâm Vân làmột thiếu giahoàn khố sao? Hình như còn cóvấn đề về tinh thần, sao cóthể chênh lệch với tintức mình kiếm được như vậy?

Hàn VũTích nói trước kiachồng của chị ấy đi rangoài tìm việc là cóchuyện gìxảy ra?Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hỏi thăm:

- VũTích, không phải chị nói chồng của chị đingoài tìm công việc, còn không tìm được việc nữa sao? Hiện tại…

Hàn VũTích nghe Liễu Nhược Sương hỏi như vậy, trong lòng đau xót, ánh mắt rất làtự trách nói:

- Khiđó chị không biết quý trọng anhấy. Chị không biết thứ trân quý nhất lại ởngay bên cạnh chị. Chị chỉ nhớ tới anhấy trước kia, lại quên những việc anhấy làm chochị. Chị thực xinlỗi anhấy. Chị đối xử với anhấy không tốt, nhưng anhấy không ghét bỏ chị, vẫn muốn trở về tìm chị…

Hàn VũTích lần nữa vuốt mấy chữ “Phải chờ anh”, trong lòng thương cảm. Emnhất định chờ anh, cho dùbiết không đợi được anh, emvẫn đợi.

Liễu Nhược Sương nhìn thần sắc của Hàn VũTích, khekhẽ thở dài. Nhưng trong lòng không biết vìcái gì, chỉ lànghĩ lúc trước Lâm Vân cóthể tìm được Hàn VũTích haykhông?

-Chị VũTích, sauđó chồng của chị cótìm được chị không? Chiếc nhẫn trên taychị là do anhấy tặng sao?

-Ừ, về sauchị gặp được. Chị làngười không hiểu chuyện, nhưng anhấy không trách chị một câu nào.

Hàn VũTích hồi tưởng lại lúc đó, thần sắc rất làtự trách.

-Chị VũTích, chiếc nhẫn màchồng chị tặng cókhắc chữ gìvậy? À, emchỉ hỏi vìhiếu kỳ thôi. Nếu không tiện nói, thì không cần đâu.

Từ những hàng chữ màLâm Vân viết lại trên vách hang, Liễu Nhược Sương cảm giác Lâm Vân làmột người namnhân rất trọng tình cảm. Trong lòng nàng liền hiếu kỳ, không biết người này sẽ khắc chữ gìlên trên chiếc nhẫn đó.

-Khắc chữ?

Hàn VũTích ngây ngẩn cả người. Chiếc nhẫn này nàng đã nhìn bên ngoài vôsố lần, nhưng chưa từng thấy cóchữ gìkhắc trên đó.

Nghĩ tới đây, Hàn VũTích đi rahang động, tháo cái nhẫn xuống, rồi dựa theo ánh sáng nhìn vào bên trong. Càng nhìn, taycàng runlên, thiếu chút nữa để rơi cái nhẫn xuống mặt đất. Không biết cóphải là dogần đây thị lực của nàng tăng lên haykhông, Hàn VũTích thực sự trông thấy một hàng chữ nhỏ, cực kỳ nhỏ khắc ởbên trong. Nàng phải tập trung nhìn mới cóthể thấy.

“Sống chết cónhau, vĩnh viễn không chia lìa.”

Một cảm giác yêu thương baophủ toàn thân Hàn VũTích. Nàng đột nhiên rất muốn lập tức nhào vào ngực của Lâm Vân, rồi nhẹ nhàng nói với hắn:

“Em cũng vậy”

Liễu Nhược Sương rất muốn hỏi Hàn VũTích, trên chiếc nhẫn khắc chữ gì, nhưng lại không tốt hỏi. Còn đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên một thanh âmkỳ quái vang tới:

- Côcô…

Giống như tiếng ếch kêu, nhưng cẩn thận nghe thì lại không phải tiếng ếch. Tiếng này trầm vàđục hơn tiếng ếch.

Lại một tiếng Cô côtruyền tới, giống như córất nhiều cái gìđó đang hướng bên này tới. Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương vội vàng chạy racái hang, rồi bị dọa tới sững sờ.

Vô số con cua đilên hòn đảo nhỏ. Những con cuanày cócái càng rất lớn. Một số động vật nhỏ không biết từ nơi nào chạy ra,nhưng đối mặt với đàn cuakhổng lồ này đều bị cắt thành nhiều đoạn.

Những con cuanày kết thành bậy, giống như chỉ muốn đi quahòn đảo này màthôi.

-Đây là cua gìvậy, saolợi hại và tonhư thế? Chị xem, những còn cuanày chỉ còn cách chúng ta cóhơn một trăm mét. Sớm muộn gìchúng cũng muốn bòtới đây. Vậy phải làm saobây giờ?

Liễu Nhược Sương lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cuanhư thế, mà connào connấy đều rất hung hãn và tokhỏe, trong lòng rất hoảng hốt. Vạn nhất những con cuanày bòvào hàng, thì chỉ cần nókẹp một cái, cũng đứt cả chân.

Hàn VũTích vội vàng đeo lại chiếc nhẫn, cũng nhìn chằm chằm vào đám cuakia, một hồi lâu mới nói:

-Chị đã từng nhìn thấy những con cuanày ởđâu đó rồi thì phải. Hình như loại cuanày gọi là cuaHồng Vương, chị nhìn thấy chúng ởkênh thế giới động vật trên TV.Loại cuanày rất hung dữ. Tuynhiên màu sắc của cuaHồng Vương lại không giống với đám cua ởđây. Kích cỡ thì yhệt. Bọn chúng tới gần rồi…

(Cua Hồng Vương (红王蟹): Xemảnh phía dưới, tovật vã==!)

Liễu Nhược Sương còn đang suynghĩ cuaHồng Vương là cuagì, thì cóvài con cuathật tođã bòtới, tốc độ nhanh vôcùng.

Liễu Nhược Sương tiện taylấy một cái cành cây, rất khẩn trương nhìn mấy concua. Những con cuanày dường như cũng cảm giác cóngười ởchỗ này. Đầu tiên làrụt rèthử môt chút, rất nhanh sauđó làlập tức bòtới.

Hàn VũTích khẩn trương nhìn bọn chúng. Thật không ngờ bọn chúng lại không sợ người như vậy. Cũng cầm lấy một cành cây xua xuađám cua.

Cành cây vừa mới chạm vào đám cua, ngay lập tức bị càng của chúng chặt đứt. Động tác rõràng rất nhanh nhẹn. Đồng thời chúng lại hung hãn bòtới.

Liễu Nhược Sương sợ hãi cơhồ muốn khóc. Cầm lấy cành cây đẩy một con cuađã leolên tới hang động. Nhưng đồng dạng bị con cuanày dùng càng chặt đứt. Thiếu chút nữa làkéo Liễu Nhược Sương rangoài hang.

Trong lòng haingười hoảng sợ. Thật không ngờ không chết trong biển, lại sắp bị chết bởi đám cuanày.

-Đây không phải cuaHồng Vương. Màu sắc của chúng không giống. Tuyvẻ ngoài rất giống, cũng rất hung mãnh, nhưng cuaHồng Vương không nhanh nhẹn như vậy. Mấy chục con cuanày chắc lànhằm vào haichúng ta màđến. Màcác con quakhác chỉ muốn đi quahòn đảo này màthôi. Chị nghĩ, nếu chúng tagiết một con ởđây, những conkhác lập tức sẽ tràn vào.

Hàn VũTích đã nhìn những con cuanày cónhiều đặc điểm khác với cuaHồng Vương trên TV.

-Vậy phải làm saobây giờ?

Rất nhiều ngày không ngừng trải quasinh tử, thể xác vàtinh thần đồng thời bị tratấn. Cuối cùng lại sắp bị đám cuaxấu xínày ănthịt, Liễu Nhược Sương nhịn không được rơi nước mắt vìsợ hãi.

Đột nhiên một thanh âmkêu gào rất dài mang theo vẻ lolắng và bithương truyền từ mặt biển xaxôi truyền tới. Tiếng kêu gào kéo dài không dứt.

Hàn VũTích giật mình, đột nhiên giống như nổi điên xông rangoài. Không hề quan tâm tới đám cuavây quanh cửa hang.

-Chị VũTích, chị không muốn sống nữa à?

Liễu Nhược Sương muốn giữ chặt Hàn VũTích lại, nhưng đảo mắt cái, Hàn VũTích đã chạy rất xa…

## 309. Chương 253: Gặp Lại

Động vật cósự mẫn cảm rất kỳ lạ. Những con cuanày cóvẻ như cảm nhận được sự uyhiếp từ tiếng kêu gào, đều trở nên rụt rè, chỉ dám đứng nguyên tại chỗ, không dám tiếp tục tấn công Liễu Nhược Sương nữa.

-Lâm Vân, em ởchỗ này…

Hàn VũTích một bên chạy hướng bờ biển, một bên khàn giọng gọi. Nàng không hệ bận tâm xung quanh làchằng chịt những con tolớn. Cũng maychỗ nàng chạy, số cuakhông phải dày đặc, nhưng vẫn cókhá nhiều.

Mấy ngày nayLâm Vân cực kỳ nôn nóng. Mỗi ngày đều ởtrên mặt biển thét dài, để giảm bớt sự lolắng trong nội tâm. Mỗi lần sử dụng thần thức đều dùng đến tình trạng kiệt sức. Làm như vậy tuythần thức của hắn cótiến bộ nhảy vọt. Nhưng hiện tại thần thức cũng bị tổn thương rất lớn. Thậm chí càng sử dụng, đầu càng cảm thấy đau. Nhucầu cấp bách phải tìm một nơi để nghỉ ngơi. Nhưng còn chưa tìm được Hàn VũTích, hắn không cócách nào để chomình thư giãn.

Hôm nayđã là haituần, còn vẫn chưa tìm được Hàn VũTích. Lâm Vân biết khả năng còn sống của Hàn VũTích đã không lớn, nên tiếng kêu gào đều mang theo vẻ bithương.

Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe thấy tiếng gọi của VũTích. Lâm Vân dừng lại trên mặt biển, chẳng lẽ làảo giác của mình sao? Là domình quá mức tưởng niệm VũTích mới nghe thấy như vậy?

Tuy hiện tại phóng thần thức rangoài cóchút đau đớn, nhưng Lâm Vân vẫn ynguyên phóng rađể dòxét.

Một hồi kinh hỉ như muốn làm nổ tung lồng ngực của hắn. Đồng thời cũng có vôcùng sự sợ hãi ập tới. Hắn nhìn thấy Hàn VũTích đang chạy về hướng bờ biển, xung quanh là vôsố những còn cua tolớn.

Lâm Vân đâu dám dodự, dùng toàn bộ tinh lực của mình, laovề phía những con cuakia. Hắn không biết những convật biển này cóthể haykhông cảm nhận được sự uyhiếp của mình. Chỉ cần bọn chúng cảm nhận được, thì chúng sẽ không gây thương tổn cho VũTích.

Quả nhiên, một bộ phân con cuacảm nhận được cóđịch ý,đột nhiên quay lại, laovào trong nước biển. Lâm Vân càng tới gần bờ, thì những con cuacàng cảm nhận được sự uyhiếp lớn. Trong nháy mắt, những con cuagiống như thủy triều vậy, biến mất trên hòn đảo nhỏ. Chỉ cómấy trăm con cua làvẫn tiếp tục bòtới.

- VũTích…

Lâm Vân thấy VũTích thực sự chạy về hướng của mình, chứ không phải nằm mơ. VũTích còn sống. Không còn cái gì cóthể khiến hắn mừng rỡ hơn khinhìn thấy VũTích bình yên vôsự. Hắn thậm chí muốn quỳ trên mặt đất cảm ơnông trời, cảm ơnông trời đã không mang VũTích của hắn đi.

-Lâm Vân…Lão công…

Cả người ướt đẫm Hàn VũTích trông thấy Lâm Vân tiều tụy chạy nhanh tới, cũng không nhịn được laovào lòng của Lâm Vân, nước mắt rơi như mưa.

Lâm Vân ômchặt Hàn VũTích vào trong ngực, trong lòng vuimừng không thể nói lên lời. Nhưng dosử dụng tâm lực vàthần thức quá độ, hắn đột nhiên cảm giác vôcùng mệt mỏi. Rốt cuộc không kiên trì được nữa, ngất xỉu trong ngực của vợ mình.

-Lâm Vân, lão công, anhlàm saovậy?

Thấy Lâm Vân nằm hôn mêtrong ngực của mình, Hàn VũTích sợ tới hồn phiphách tán.

Tinh lực hiện tại của Lâm Vân héo rũ, thần thức bị tổn thương. Mấy ngày nay vìtìm kiếm Hàn VũTích màthể xác vàtinh thần đã mệt mỏi. Lại đạp sóng biển tìm tòi hơn mươi ngày mười đêm, không ngủ không nghỉ. Hơn nữa khivừa nhìn thấy Hàn VũTích, tinh thần buông lỏng, sử dụng nốt số thần thức còn lại để dọa đám cuađi. Chonên cho dù tuvị có caohơn nữa cũng không thể kiên trì nổi.

Liễu Nhược Sương cũng nghe thấy tiếng thét gào tràn đầy bithương kia. Chỉ không ngờ Hàn VũTích khinghe thấy tiếng kêu đó lại chạy rangoài, bất kể mạng sống. Màđám cua kiacũng giống như lâm vào đại địch vậy, như thủy triều rời đi.

“Chuyện gìxảy ravậy?”

Liễu Nhược Sương không kịp nghĩ nhiều, vội vội vàng vàng chạy rangoài tìm Hàn VũTích. Ởmột chỗ không xalắm thì nhìn thấy Hàn VũTích ômmột người namnhân gian nantrở về. Liền đilên hỗ trợ.

-Chị VũTích, chị làm saovậy? Người kia là ai?Hắn làm sao màtới được hòn đảo này?

Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi.

-Nhược Sương, anhấy làchồng của chị. Anhấy vì lolắng chochị màtới tìm chị. Emgiúp chị vịn anhấy, rồi đặt lên lưng chochị cõng.

Hàn VũTích biết là doLâm Vân quá mệt mỏi, nên rất đau lòng.

- A,để emgiúp chị, haingười dắt thì nhanh hơn.

Tuy Liễu Nhược Sương kỳ quái vì saoLâm Vân tới. Nhưng cũng biết bây giờ không phải làlúc hỏi han. Đang muốn giúp Hàn VũTích dắt Lâm Vân trở về cái hang.

-Không cần đâu, để một mình chị cõng anhấy trở về cũng được.

Nói xong, Hàn VũTích cúi người xuống. Liễu Nhược Sương vội vàng vịn Lâm Vân lên lưng của Hàn VũTích. Hàn VũTích vốn mệt mỏi như vậy, không biết lấy đâu sức lực, rõràng từng bước một cõng Lâm Vân về tới hang động.

Liễu Nhược Sương nhìn đôi vợ chồng này, đột nhiên cảm giác cái mũi cóchút êẩm. Không biết khinào mình mới cóthể cómột người chồng yêu mình như vậy?

Hàn VũTích cõng Lâm Vân tới cái hang, cẩn thận đặt Lâm Vân ởchỗ cỏ dày nhất. Rồi ngồi một bên, singốc nhìn Lâm Vân. Liễu Nhược Sương cũng đành phải ngồi ởbên cạnh. Cái hang vốn đã nhỏ, bangười ởcàng thêm chen chúc.

Mà tâm lývốn sợ hãi của haingười, bởi vì cóthêm Lâm Vân ởđây, nên không còn sợ hãi như trước nữa. Thoáng buông lỏng tinh thần, Liễu Nhược Sương cũng cảm giác rất đói bụng, đồng thời phát hiện mình không còn khí lực nào.

-Chị VũTích, hình như embị cảm thì phải…

Liễu Nhược Sương tựa vào vách hang, cảm thấy cóchút đau đầu.

Hàn VũTích vội vàng đitới bên cạnh, sờ lên trán nàng, quả nhiên làđầu rất nóng, liền nói:

-Đầu emnóng rực rồi này, trước nằm đây nghỉ ngơi một lúc.

Nói xong, xêdịch Lâm Vân sang bên cạnh. Hiện tại nàng cũng không cóbiện pháp gìtốt để giúp Liễu Nhược Sương.

Liễu Nhược Sương gật đầu. Nàng thật sự không còn chút khí lực nào. Liền nằm xuống bên cạnh Lâm Vân. Khả năng là do cóvợ của người namnhân này ởđây, lại trải quamấy lần tử vong uyhiếp, Liễu Nhược Sương không suynghĩ gìthêm. Chỉ lànghĩ mình vĩnh viễn sẽ không còn được gặp lại mẹ vàcha.

Hàn VũTích trông thấy Liễu Nhược Sương nằm ởbên cạnh Lâm Vân, đột nhiên cóchút chua chua. Nghĩ một lát, cũng nằm xuống bên cạnh Lâm Vân, ômlấy hắn. Một lúc sauthì rơi vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ, Lâm Vân mơthấy Hàn VũTích ởtrong ngực mình. Nhưng không biết sao cóthêm một bàn taymềm nhũn đặt trên người mình? VũTích ởtrong ngực mình rồi, còn ngươi kia là ai?Không khỏi lấy taynhéo nhéo, cảm thấy rất mềm. Không đúng, hắn bắt buộc mình phải mở mắt.

“A, bên cạnh còn cómột côgái khác, mà VũTích thì đang nằm trong ngực của mình.”

Trong nội tâm mừng rỡ, dùng sức ômHàn VũTích lại. Hắn thực sự không muốn rời xanàng nữa.

Lâm Vân vừa kéo, Hàn VũTích đã tỉnh. Thấy vậy cũng ômchặt Lâm Vân. Hồn nhiên quên mất còn cóLiễu Nhược Sương nằm một bên.

Toàn thân của Liễu Nhược Sương đều vôlực, tayđều nhấc không nổi. Màngười chồng của Hàn VũTích này thật đúng làmột tên vôlại, rõràng đưa tayđể trên bộ ngực của mình. Đã sớm muốn gạt taycủa hắn ra,nhưng nàng lại không cóchút khí lực nào. Kêu vài tiếng thì Hàn VũTích không nghe thấy. Không chỉ nói VũTích không nghe thấy, màngay cả nàng tacũng không nghe thấy rõlắm thanh âmcủa mình.

Càng làm chonàng nổi giận chính là, Lâm Vân còn dùng taynhéo nhéo chỗ kia. Nước mắt đều rơi dotức giận, nhưng lại không cóbiện pháp nào cả. Không ngờ chồng của Hàn VũTích lại háo sắc như vậy. Cũng mayhắn đã tỉnh, mới bỏ cánh tay ra ômlấy lão bàcủa hắn.

Không biết vừa nãy cóphải hắn cố ýkhông. Quả nhiên tính cách của đại thiếu gia ănchơi vẫn không thể thoát được.

Lâm Vân biết mình vừa rồi mơ mơmàng màng bóp nhầm chỗ. Nhưng dokích động được ômlại Hàn VũTích vào người, khiến hắn quên hết tất cả. Cả tinh thần đều đặt trên người của Hàn VũTích.

- VũTích…

Lâm Vân ynguyên cóchút không tintưởng mình đã tìm được vợ.

-Vâng.

Hàn VũTích ômlấy Lâm Vân, không muốn nói chuyện nhiều.

-Ủa, cái hang này không phải làcái hang lúc trước anhđào sao? Sao em cóthể đến được nơi này? À,quần áocủa emướt đẫm rồi này, tí anhlấy quần áomới cho emthay. Mà côgái kia là aivậy?

Lâm Vân vội vàng ngồi dậy, lúc này mới nhớ tới côgái màmình vừa vêngực kia.

Liễu Nhược Sương vừa thẹn vừa giận. Cái tên này thật là. Vừa rồi còn bóp bóp ngực của mình, hiện tại rõràng giống như mới nhìn rõmình vậy. Quả thực đúng ănvụng còn không chùi mép. Không biết cóphải VũTích bị người này lừa gạt không?

- À,đấy làLiễu Nhược Sương. Côấy cũng bị bọn chúng bắt cóc như emvậy. Nếu không phải là haingười, thì không chừng emđã bị sóng biển mang đirồi. Hiện tại côấy bị cảm, anh xem cóbiện pháp nào chữa bệnh cho côấy không?

Hàn VũTích nhìn Liễu Nhược Sương nằm trên mặt cỏ, cóchút lolắng nói.

-Việc nhỏ màthôi, để anh…

Lâm Vân nói xong rồi xoay người bên cạnh.

Trong lòng Liễu Nhược Sương không biết baonhiêu lần kêu gào, takhông muốn tên sắc lang ngươi xembệnh. Nhưng tiếng nói rachỉ thành tiếng rên rỉ.

- Xem raNhược Sương bị bệnh không nhẹ. Lão công, anh xem côấy thế nào.

Hàn VũTích đột nhiên cảm giác mình thích gọi Lâm Vân làlão công hơn.

## 310. Chương 254: Kỳ Quái

Lâm Vân bắt lấy cổ taycủa Liễu Nhược Sương, vận chuyển tinh lực thăm dò. Cônàng này không cóvấn đề gìlớn, chỉ làbị kinh hãi với lại hàn khí nhập vào người màthôi. Nếu ởtrong bệnh viện, bệnh này cũng không đơn giản. Nhưng nólại không khó khăn với mình. Lâm Vân chỉ cần truyền tinh lực vào người Liễu Nhược Sương, rồi bức đihàn khí bên trong cơthể nàng. Trước sauchưa tới mười phút đã xong.

- Côấy đã khỏi chưa?

Hàn VũTích cóchút kỳ quái nhìn Lâm Vân, chữa bệnh gìchỉ cóvài phút.

-Ừ, khỏe rồi. Lát nữa hai emthay quần áođi. Anh rangoài một chút.

Lâm Vân nói xong, đi rangoài hang.

Hàn VũTích nghĩ, lấy đâu raquần áo màđổi. Đang muốn hỏi Lâm Vân thì đã thấy Liễu Nhược Sương ngồi dậy, vội vàng hỏi:

-Nhược Sương, emđã đỡ hơn chưa?

-Đỡ hơn rồi, cảm ơnchị.

Trong lòng Liễu Nhược Sương kinh dị vôcùng. Vừa rồi lúc Lâm Vân nắm lấy taycủa nàng, nàng chorằng Lâm Vân muốn chiếm tiện nghi của mình. Thậm chí còn muốn dùng tay kiađánh hắn. Nhưng trong nháy mắt, trên cổ taycủa nàng xuất hiện một dòng khí nóng, rồi lantỏa tới toàn thân. Khiến cảm giác thoải mái vàrét lạnh trong người nàng, lập tức bị dòng khí nóng đó hòa tan.

Thử giơ taylên, rõràng sức lực đã khôi phục gần như bình thường. Trong lòng tuykinh ngạc với bản lãnh của Lâm Vân, nhưng lại nhớ tới Lâm Vân vừa vêngực của nàng, định vung taylên đánh hắn. Nhưng vẫn nhịn được. Mặc kệ hắn cóphải cố ý haykhông vêmình. Mình đã thiếu nợ hắn. Không nói hắn vừa cứu mình, mình còn lấy Dưỡng Tâm Hoàn của hắn, sản xuất trong hainăm. Hiện tại không phải mình trách vấn hắn, mà làhắn phải trách vấn mình mới đúng. Nghĩ tới đây, nàng thở dài, imlặng không nói.

- VũTích, emcầm lấy cái rương này đi.

Lâm Vân đôt nhiên xách một cái rương vào trong hang động.

- A,cái này….

Hàn VũTích ngây ngẩn cả người. Cái rương này không phải chính làcái rương trong phòng của nàng ởnhà Mỹ Na. Vì saolại có ởđây?

Hàn VũTích vừa muốn hỏi, thì Lâm Vân đã vội vàng rời đi. Hàn VũTích đành phải mở chiếc rương ra. Ởbên trong rõràng làsố quần áocủa mình để lại ởPhần Giang.

- VũTích, chị lấy đâu racái rương đầy quần áonhư vậy?

Liễu Nhược Sương trông thấy Hàn VũTích mở một cái rương, bên trong làđầy quần áo, trong lòng kinh ngạc vôcùng. Nàng không trông thấy Lâm Vân đưa tới cái rương nên mới hỏi như vậy.

-Cái rương này…Chắc làLâm Vân mang theo, chị cũng không biết nữa. Tínữa hỏi anhấy xem.

Hàn VũTích mơhồ nói. Từ lúc Lâm Vân nói chonàng biết về chuyện TuChân, nàng biết córất nhiều chuyện không thể dùng suynghĩ bình thường để đoán rađược. Nhưng chỉ cần làLâm Vân làm, nàng sẽ không hoài nghi.

Cũng như lúc mình nhìn thấy Lâm Vân từ biển đivào vậy, cũng đâu cóthấy conthuyền nào đâu?

-Chúng tathay quần áotrước rồi nói sau. Bằng không cứ mặc áoướt như vậy lại bị cảm mất.

Hàn VũTích nói xong, đưa một bộ quần áo choLiễu Nhược Sương, mình thì cũng lấy một bộ.

Cũng maythân hình của haingười cũng không khác nhau làmấy. Tuynhiên khi haingười cầm quần áo, lại không biết hiện tại đổi hay làmột người đổi trước. Hàn VũTích đang chuẩn bị nói mình đi rangoài, Liễu Nhược Sương đã cởi quần áocủa mình xuống.

Đối với việc này, Liễu Nhược Sương không cócấm kỵ gì. Dù saolúc còn trong trường học, rất nhiều nữ sinh đều tắm cùng một chỗ. Mà ởcùng với Hàn VũTích cũng một thời gian rồi, thời tiết lại lạnh như vậy, đổi quần áocàng sớm càng tốt.

Thấy Hàn VũTích nhìn mình chằm chằm, Liễu Nhược Sương vội vàng xoay người nói:

-Chị nhìn emlàm gì, chị cũng tranh thủ thay quần áođi.

Trong lòng thì nói, saoHàn VũTích giống với chồng của cô tathế. Rõràng nhìn chằm chằm vào mình thay quần áo.

Hàn VũTích giờ mới hiểu mình nhìn vậy là cóchút thất lễ, vội vàng nói:

- À,không sao, emđổi trước đi.

Liễu Nhược Sương một bên thay quần áo, một bên nói:

-Chị không đổi cũng không vấn đề. Nhưng tínữa emsẽ không đi rangoài đâu. Emđề nghị chị vẫn làthừa dịp emcòn chưa thay xong quần áothì đổi luôn đi.

Ýtứ này phithường rõràng. Mình thay quần áo, chị lại đứng một bên nhìn chằm chằm, đợi lát nữa chị thay quần áo, emđương nhiên muốn xem.

Hàn VũTích vốn đang tính toán đợi Liễu Nhược Sương thay đổi xong quần áo rangoài, thì mình mới đổi. Nhưng nghe Liễu Nhược Sương nói vậy, ởđâu còn không biết ýcủa nàng ta.Vội vàng cởi quần áobắt đầu đổi, tốc độ rõràng còn nhanh hơn cả Liễu Nhược Sương.

-Chị VũTích, làn dacủa chị thật làđẹp, ngực còn lớn hơn cả emnữa. Lão công của chị thật là maymắn.

Liễu Nhược Sương đã thay đổi xong quần áo, bắt đầu bình luận dáng người của Hàn VũTích. Nàng vẫn còn canh cánh trong lòng việc Lâm Vân sờ ngực của mình. Nàng cảm thấy Lâm Vân căn bản không xứng với Hàn VũTích.

-Nhược Sương, chị thấy em làmột côgái nhã nhặn, saolại háo sắc như vậy?

Hàn VũTích vội vàng cầm quần áođã đổi, xoay người nói.

Trong lòng Liễu Nhược Sương tự nhủ, mình háo sắc? Lão công của chị mới làháo sắc. Tuynhiên không dám nói ra.

-Kỳ thực chị được gả cho anhấy, làphúc phận đã tutừ kiếp trước. Nên lời vừa nãy của em làkhông đúng. Chị đigiặt quần áođây.

Hàn VũTích nói xong, đóng cái rương lại, cầm quần áovừa thay đi rangoài. Lúc trước nàng đã nhìn thấy một cái hồ cách đây không xa.

Ở bên ngoài hang toàn làcành cây, đoạn cây dobầy cuacắt đứt. Cũng maychỉ bị hủy một bên đảo, bên kiavẫn còn nguyên vẹn. Đến tận bây giờ, Hàn VũTích vẫn không biết vì saođám cua kialại biến mất vôtung vôảnh như vậy.

- Emcũng đi.

Liễu Nhược Sương vội vàng ômlấy yphục của mình, đitheo Hàn VũTích.

-Ủa, chồng của chị đâu, chị VũTích?

Lúc Liễu Nhược Sương đi ra, rõràng không thấy Lâm Vân ởbên ngoài.

Hàn VũTích cười nhẹ một tiếng. Nàng biết Lâm Vân nhất định là đikiếm cái ăn. Mình đã ởchỗ này, anhấy nhất định sẽ không đi xa.

Thấy Hàn VũTích không trả lời, Liễu Nhược Sương cũng không hỏi tiếp.

Lúc haingười giặt xong quần áotrở lại, thì thấy Lâm Vân đã dựng một cái bếp đơn giản ởbờ biển, trên cái vỉ sắt còn nướng mấy con cálớn. Mùi cánướng lập tức lantỏa khắp nơi. Hơn mười ngày haingười chỉ ăn mìtôm vàthịt khô, đã lâu chưa nếm quađồ ănchín, nên vừa thấy thế đã vội vàng ômquần áochạy tới.

Lâm Vân để năm sau con cáđã rửa sạch ởbên cạnh. Nhìn haingười chạy tới, đưa cáđã nướng xong cho haingười:

- Haingười ănđi.

Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương vội vàng cầm lấy phần của mình, không chút nghĩ ngợi cắn một miệng, cánướng thật làngon.

-Đây là cá gìvậy? Ănthật làngon.

Liễu Nhược Sương phát hiện, cánày ănchẳng những ngon màcòn không cóxương.

-Không phải là docá, mà là do anhnướng nóngon thôi. Số cánày coinhư đền bùtổn thất lúc trước anh vôtâm. Lúc đó anhcũng không phải làcố ýmuốn bắt chỗ đó. Hiện tại coinhư anh xinlỗi em, em có tin haykhông thì tùy.

Bởi vìgặp lại VũTích, nên tâm tình của Lâm Vân rất tốt, liền khôi phục lại tính cách tùy tiện lúc trước.

-Bắt chỗ gì?

Trong lòng Hàn VũTích tự nhủ, đây làlần đầu tiên Lâm Vân gặp Liễu Nhược Sương, sao ănnói kỳ quái như vậy?

-Không sao, emđã quên rồi.

Khuôn mặt Liễu Nhược Sương đỏ lên. Trong lòng thầm hận Lâm Vân, hyvọng từ này về sau, hắn vĩnh viện đừng nhắc tới chuyện này. Càng không hyvọng hắn nói rachuyện này chongười khác.

- À, là dolúc anhngủ, vô ýbắt vào chỗ này.

Lâm Vân không muốn nói dối Hàn VũTích, trực tiếp chỉ vào bộ ngực của mình nói.

-Xì.

Hàn VũTích thiếu chút nữa thì phun rachỗ cáđang ăn, liếc nhìn Lâm Vân một cái, đột nhiên tới gần bên cạnh Lâm Vân, nói vào taicủa hắn:

-Đây làlần thứ nhất đấy. Không cólần sauđâu. Anhmuốn bắt thì bắt của emcũng được.

Nói xong, lại phì cười.

-Hắc hắc, anhbiết rồi, emkhông nói anhcũng biết.

Lâm Vân nói tới vấn đề này, trong lòng cóchút tâm động, cười hắc hắc.

Liễu Nhược Sương nhìn đôi vợ chồng này, thật không biết nói gì chophải. Lão công của cô tachạm vào ngực của côgái khác, cô tacòn cười được. Còn có, cái tayLâm Vân này nói tới chuyện đó màcòn ravẻ quang minh chính đại. Damặt dầy thật không biết xấu hổ làgì.

Hàn VũTích đương nhiên tintưởng Lâm Vân không phải cố ý.Nếu Lâm Vân làloại người như vậy, thì mình đã bị hắn sờ soạng nhiều lần rồi.

Lâm Vân bắt nhiều cá, nên Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương không thể ănhết. Số còn lại thì đều doLâm Vân giải quyết.

-Chị VũTích, hiện tại chúng tanên trở về như thế nào?

Liễu Nhược Sương ăn noxong, hỏi Hàn VũTích, nhưng ánh mắt lại liếc về phía Lâm Vân.

Lâm Vân biết ýcủa nàng, nhưng không chút lolắng nào nói:

-Còn haitháng nữa chúng tamới cóthể về nhà. Chonên chúng taphải sống trên đảo này haitháng.

-Nếu haitháng không cóthuyền tới thì sao?

Liễu Nhược Sương không đồng ývới lời này của Lâm Vân, lập tức phản bác nói.

-Không cóthuyền thì anhmang các em baytrở về. Đương nhiên, nếu chở không được hết thì anhdùng bègỗ vậy. Cólẽ không tới haitháng, chúng ta cóvề đến nhà.

Lâm Vân nói chuyện không chút khách khí.

-Anh…

Liễu Nhược Sương rất tức giận, chỉ nói được một từ rồi không nói được lên lời.

## 311. Chương 255: Sợ Hãi

-Nhược Sương, emđừng tức giận, chồng chị không phải làloại người khẩu thị tâm phiđâu (Mồm nói một đằng, tâm nghĩ một nẻo). À, mà emchưa giới thiệu haingười nhỉ. Đây làLiễu Nhược Sương, làtổng giám độc của công tydược nghiệp Liễu thị.

Hàn VũTích vội vàng giảng hòa.

-Dưỡng Tâm Hoàn làcủa công tydược nghiệp Liễu thị?

Lâm Vân caumày hỏi.

-Thực xinlỗi, khi emtrở về sẽ trả lại độc quyền Dưỡng Tâm Hoàn chocông tycủa anh.

Trong lòng Liễu Nhược Sương xấu hổ vôcùng. Mình rõràng lại lấy Dưỡng Tâm Hoàn của hắn mang điđăng kýđộc quyền chomình.

-Được rồi, emđã giúp VũTích rất nhiều. Anh coinhư thiếu emmột phần tình. Chỉ cần emtrả lại quyền sản xuất Dưỡng Tâm Hoàn chocông ty,thì anhsẽ không truy cứu.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không vìmột chuyện nhỏ nhặt đó màlàm khó Liễu Nhược Sương.

Huống hồ là dohắn tiết lộ Dưỡng Tâm Hoàn rabên ngoài. Chỉ cần cónhững lời này của Liễu Nhược Sương làđủ rồi. Nếu như đối phương không chịu nhận, Lâm Vân sẽ nghĩ mọi biện pháp để đưa nótrở về. Bởi vìđó làđồ vật của hắn, tuyhắn phạm sailầm trước, giúp đối phương thuđược lợi nhuận. Nhưng nếu đã biết, hắn sẽ thuvề bằng được, chứ không có lý do gì chongười khác hưởng.

Nghe Lâm Vân không truy cứu trách nhiệm, Liễu Nhược Sương mới thở phào một hơi. Nàng chỉ sợ Lâm Vân muốn nàng bồi thường rất nhiều tiền. Mặc dùnàng cóthể không bồi thường, nhưng lương tâm của Liễu Nhược Sương lại không chophép nàng làm vậy.

Thấy hào khí cóvẻ trầm mặc, Lâm Vân nói:

- Emgọi điện thoại trở về báo bình anđi.

Nói xong, Lâm Vân lấy chiếc điện thoại đưa choLiễu Nhược Sương. Liễu Nhược Sương tiếp nhận điện thoại, đột nhiên cảm thấy thương tâm. Người màquan tâm tới mình nhất, chắc chỉ có gia gia màthôi.

- VũTích, emkhông cần lolắng, anhđã gọi điện thoại thông báo chomọi người rằng anhđã tìm được emrồi. Còn có, lúc trở về emsẽ rất kinh hỉ cho màcoi.

Lâm Vân thấy Hàn VũTích muốn nói cái gìđó, vội vàng nói trước.

Những ngày tiếp theo, Lâm Vân đào thêm haicái hang trên vách núi. Cũng mayngọn núi này khá lớn. Một cái hang để đầy nồi bát, dùng làm phòng bếp. Hiện tại chỉ cóthể dùng củi để đun. Lâm Vân quyết định lúc trở về phải mang thêm một cái bếp ga dãngoại.

Phòng kiathì đào rộng hơn, rồi để giường của Hàn VũTích trong đó.

Lúc Lâm Vân đào hang, haingười đều đứng ở xa xa.Đợi Lâm Vân đào xong, khitới mới hát hiện trong cái hang đều cóđầy đủ các thiết bị phòng bếp. Đặc biệt còn cómột cái giường vàchăn mền nữa.

-Cái này…

Liễu Nhược Sương ngây dại, nhứng thứ này lấy từ đâu ravậy? Chẳng lẽ chồng của Hàn VũTích làmột thầy phù thủy sao? Hơn nữa hắn làm cách nào màđào hang nhanh như vậy?

Hàn VũTích biết bản lĩnh của Lâm Vân rất lớn, nhưng vẫn bị những thứ này làm chorung động. Mà rõràng lúc Lâm Vân tới không thấy mang theo đồ đạc gìcả. Nhưng nàng không hỏi hắn, nàng tintưởng Lâm Vân sẽ nói chomình biết.

-Cái hang ngoài này thì cho haingười ở, anhsẽ cái hang cũkia. Phòng bếp thì giao cho haingười. Gạo vàđồ giavị anhđều để sẵn ởđó rồi. Hiện tại anhcần dùng thời gian một tháng để nghi ngơi. Chờ anhkhỏe lại thì anhsẽ đưa các emtrở về.

Sở dĩLâm Vân lấy những vật này ra, là vì dù saolúc trở về,, Liễu Nhược Sương cũng biết mình cóthể bay. Còn không bằng lúc này cho cô tabiết một chút.

-Chính là, em…

Hàn VũTích muốn ởmột chỗ với Lâm Vân,, nhưng khinhìn thoáng quaLiễu Nhược Sương, thì lại thôi.

- VũTích, em rađây một lát.

Lâm Vân thừa dịp Liễu Nhược Sương còn đang sửng sốt, liền kéo Hàn VũTích sang một bên, sauđó cầm taynàng, vận chuyển tinh lực thăm dò.

- VũTích, emđã luyện tới Luyện Khí một tầng rồi?

Lâm Vân ngây ngẩn cả người, không ngờ tốc độ tuluyện của VũTích lại nhanh như vậy.

- Emkhông biết, chỉ làcảm thấy sau khi tuluyện công pháp anhdạy, cơthể khỏe mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa thị lực còn rất tốt. Đây làmột tầng à?

Hàn VũTích nghe Lâm Vân nói việc tuluyện rất khó, nhưng mới hơn mười ngày mình được đã được một tầng rồi?

- Em cómang theo viên linh thạch không?

Lâm Vân hỏi.

-Không, emđể ởnhà rồi.

Hàn VũTích vội vàng trả lời. Nàng còn tưởng Lâm Vân muốn dùng linh thạch, màmình lại không mang theo.

-Không sao, anhcòn rất nhiều. Emcứ tập trung mà tuluyện đi, lần này anhkiếm được rất nhiều linh thạch.

Nói xong, lấy ramột viên linh thạch đưa choHàn VũTích.

- Anhmuốn tuluyện trong một tuần. Một tuần này nếu không cóchuyện gìquan trọng thì đừng gọi anh. Mànếu cóchuyện quan trọng thì phải lập tức gọi anhđấy nhé.

Hiện tại Lâm Vân muốn điều trị vết thương chotốt, còn thử xem cótiến lên được hai saokhông? Nếu như tuluyện tới haisao, thì hắn cóthể tusửa lại được PhiVân Trùy. Hoặc làkhông có PhiVân Trùy, thì hắn cóthể baylượn trên không.

-Còn việc ănuống?

Hàn VũTích sững sờ, chẳng nhẽ nhịn đói một tuần sao?

-Không cóvấn đề gìđâu. Việc tuluyện của anhvốn làdựa vào linh khí để cung cấp năng lượng. Huống hồ, nếu đói bụng anh cóthể ănchút lương khô.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Hàn VũTích vẫn cảm thấy không nỡ. Nhưng nàng biết còn nhiều thứ của hắn màmình không hiểu.

Kế tiếp Lâm Vân bắt vài chục con cáđưa choHàn VũTích, còn mình thì đivào trong hang tuluyện.

-Chị VũTích, emthấy thật làkỳ quái, chồng của chị lấy đâu ranhiều đồ đạc như vậy? Còn có, anhấy đến đây bằng cách nào?

Liễu Nhược Sương đột nhiên cảm thấy Lâm Vân rất thần bí.

- Cómột số chuyện của anhấy, chị cũng không rõlắm. Tuynhiên chị nghĩ về sau anhấy nhất định sẽ nói chochúng ta.Chỉ làchuyện này rất thần kỳ, embiết thì đừng nói với aikhác nhé.

Hàn VũTích biết làkhông thể lừa dối Liễu Nhược Sương nên đành dặn dònhư vậy.

-Vâng, embiết rồi.

Liễu Nhược Sương thấy Hàn VũTích nói trịnh trọng như vậy, vôi vàng gật đầu đáp ứng. Nhưng trong lòng đã biết Lâm Vân không phải làngười bình thường. Một người bình thường thì không thể sáng chế ra baloại thuốc nghịch thiên như vậy được.

Buổi tối, tuyHàn VũTích vàLiễu Nhược Sương ởchung một cái hang, nhưng haingười vẫn thấy sợ hãi. Bởi ở xa xathỉnh thoảng truyền tới đủ loại tiếng kêu. Hoặc làgió biển thổi vào cái hang, vang lên những tiếng xoàn xoạt.

Lúc haingười còn ởtrên biển, thời khắc đều lolắng thuyền sẽ bị lật. Thể xác vàtinh thần rất làmệt mỏi, nên nếu đã nằm ngủ thì ngủ rất say. Hiện tại đã anđịnh nằm trên giường ấm áp, nhưng nghe những tiếng kêu bên ngoài lại sợ hãi khó ngủ.

-Chị VũTích, chị nói xem ởđây có maquỷ haykhông? Emthật sự không dám tưởng tượng, nếu cứ như vậy, dùmười ngày chúng tacũng không chịu được.

Liễu Nhược Sương muốn thông quanói chuyện để giảm bớt sợ hãi trong lòng.

-Chị cũng không biết. Kỳ thực chị cũng rất sợ, nếu không phải Lâm Vân đang cóviệc bận, thì chị rất muốn tới chỗ của anhấy.

Hàn VũTích nói ralời trong lòng của mình.

-Còn emthì sao?

Liễu Nhược Sương nghe Hàn VũTích nói vậy thì rất lolắng. Nếu VũTích đisang bên ởcùng với chồng của chị ấy, thì mình chỉ còn lại một mình ởchỗ này. Vậy thì không phải càng thêm sợ hãi sao?

Tuy Lâm Vân không muốn nghe các nàng nói chuyện, nhưng cái hang của haingười cách cái hang của hắn chỉ cómột tầng đá mỏng. Chonên khi haingười nói chuyện, hắn đều nghe thấy rõràng.

Đành phải thở dài một tiếng, đứng dậy đitới cái hang của Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương.

- Là ai?

Nghe thấy tiếng cửa gỗ vang lên, Liễu Nhược Sương liền nổi dagà, Hàn VũTích cũng chuẩn bị gọi Lâm Vân.

- Làanh. Mà lá gancủa các emnhỏ thật đấy. Thật không biết saocác em cóthể trải quamười ngày trên biển?

Lâm Vân nói xong rồi đivào.

Hàn VũTích trông thấy làLâm Vân liền laotới ômcổ hắn. Trái timđập thình thịch cũng đã bình tĩnh lại. Liễu Nhược Sương thì không thể làm như Hàn VũTích, nhưng thấy làLâm Vân vào, cũng thở phào một hơi. Hồn nhiên quên mất nơi này làchỗ ngủ của congái, Lâm Vân không nên vào.

-Lâm Vân, emnghĩ….

Liễu Nhược Sương nói tới đây, thì không biết nói gìnữa.

-Không cần phải suynghĩ nhiều đâu. Hôm naycứ ngủ tạm như vậy đi. Ngày mai anhsẽ đóng cái hang này lại, rồi đào thông cái hang này với cái hang của anh.

-Hiện tại đingủ đi, tối nay anh ởchỗ này canh cho.

Lâm Vân đau lòng lão bàcủa mình phải phiêu bạt trên biển hơn mười ngày. Nên muốn chonàng thoải mái nghỉ ngơi.

-Nếu không, anhcũng lên giường này ngủ. Cái giường khá rộng, bangười chúng tacũng cóthể nằm vừa.

Hàn VũTích nói xong, kéo Lâm Vân lên giường.

Liễu Nhược Sương thấy thế, rõràng không đưa ra ýkiến phải đối. Mà xêdịch vào trong. Ýtứ rất rõràng, không thèm để ýLâm Vân ngủ ởđây một đêm.

-Không cần đâu, anh tuluyện ởhang này một đêm cũng được.

Lâm Vân nói xong, ngồi xuống một cái ghế.

Hàn VũTích thấy thế cũng không níu kéo Lâm Vân lên giường nữa. Dù saotrên giường còn cóNhược Sương. CóLâm Vân ởđây, không còn sợ hãi, hai côgái rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Nhiều ngày không được ngủ yên giấc. Một giấc ngủ này haingười ngủ rất ngon.

Lâm Vân tuluyện được vài tiếng, cảm giác tinh lực khôi phục không ít. Nhưng thần sắc lại khốn đốn. Bởi đã lâu rồi hắn cũng không được ngủ một giấc yên ổn. Cuối cùng làghé vào đầu giường của Hàn VũTích, rồi ngủ mất.

Buổi sáng khiHàn VũTích tỉnh lại, phát hiện Lâm Vân nghé vào giường mình nằm, nhẹ nhàng vuốt vekhuôn mặt của hắn. Lúc này Liễu Nhược Sương cũng đã tỉnh, đành phải giả vờ ngủ tiếp.

## 312. Chương 256 (1): Tên Đạo Sĩ

Lúc Hàn VũTích vuốt khuôn mặt của Lâm Vân, thì hắn liền tỉnh. Vội đứng lên nói:

- Tí hai em rangoài đợi một lúc, để anhđào thông haicái hang.

Thấy Lâm Vân đã đi rangoài, Liễu Nhược Sương vội vàng ngồi dậy, nhìn Hàn VũTích, đùa giỡn nói:

-Mới sáng sớm haivợ chồng đã buồn nôn như vậy, thật sự làkhông nhìn được.

Bởi vì ởcùng với Liễu Nhược Sương một thời gian dài, haingười đã sớm quen thuộc. Hàn VũTích cũng biết Liễu Nhược Sương thích nói đùa, không dodự nói:

-Nhìn không được làtốt nhất. Nếu không buổi tối hôm nay cho emngủ một mình ởđây, chị sang chỗ lão công ngủ.

-Đừng bàchị…

Nghe Hàn VũTích nói như vậy, Liễu Nhược Sương vội vàng đứng dậy phản đối. Không dám trêu trọc hainữa. Trong lòng thì buồn bực, cólão công lànhư vậy đấy.

Lâm Vân thấy haingười rangoài tìm thức ăn, liền trở lại cái hang lớn, thutoàn bộ đồ vật vào trong Tinh Giới. Rồi đào thông hai cáhang. Lại phong bế cái hang lớn này lại.

Như vậy haicái hang đã thành một cái hang rộng. Lâm Vân vìkhông muốn haingười quấy rầy việc tuluyện của mình, liền cô ýlàm một cánh cửa gỗ ngăn cách. Như vậy khi haingười đi ra đivào cũng không ảnh hưởng tới mình.

Lâm Vân làm xong chỗ này, thì Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương cũng đã vất vả làm xong bữa sáng. Liễu Nhược Sương nhìn cái hang mới kia, không khỏi tắc lưỡi, thầm tán thưởng với tốc độ làm việc của Lâm Vân.

Hai người cũng rất hài lòng với cái hang mới này. Chủ yếu làLâm Vân tách thành haicăn phòng, không ảnh hưởng lẫn nhau. MàLâm Vân ởngay bên cạnh, như vậy haingười không cần phải sợ bóng sợ gió nữa.

Ăn cơm sáng xong, Lâm Vân đưa chomỗi người một cái đèn mỏ. Về phần Dạ Minh Châu, do cócái đèn mỏ rồi, nên Lâm Vân không muốn lấy ra,kích thích tưtưởng của haingười.

Kế tiếp làLâm Vân chữa thương và tuluyện.

Một tuần sau, Lâm Vân đã triệt để khôi phục tinh lực vàchữa trị xong thần thức. Lúc này mới đi ra.

Thấy Lâm Vân đi ra,Hàn VũTích rất là caohứng, vội vàng đưa thức ăn chohắn ăn.

Liễu Nhược Sương yên lặng không nói gì. Trải quamột tuần lễ này, nàng dường như đã minh bạch điều gìđó. Cóvẻ như Lâm Vân không phải người bình thường. Thậm chí ngay cả Hàn VũTích, mỗi ngày cũng ngồi ởtrên giường tuluyện.

Nàng đã từng hỏi Hàn VũTích, nhưng Hàn VũTích chỉ nói làlão công của chị ấy muốn chị ấy làm như vậy. Về sausẽ tốt chothân thể. TuyLiễu Nhược Sương rất muốn hỏi đây làcông pháp dưỡng sinh gì, nhưng lại không tốt hỏi.

Nàng chorằng đây chỉ làmột loại khí công dưỡng sinh gìđó. Nếu Hàn VũTích không muốn nói, thì nàng cũng không để ý.

Mỗi ngày Lâm Vân chỉ tập trung vào tuluyện. Ngẫu nhiên thì đi rangoài ăncơm, hoặc làcùng haingười chơi đùa trên bờ biển, rồi xuống nước bắt cá. Một tháng này, trôi quacũng thoải mái và vuivẻ.

Ở cùng Lâm Vân một thời gian dài như vậy, Liễu Nhược Sương dần dần tinlần trước Lâm Vân không phải cố ý vêngực của mình. Tuyvẫn còn canh cánh trong lòng, nhưng không còn mãnh liệt như lúc đầu. Hơn nữa hiện tại nàng cũng biết Lâm Vân tuyệt đối không phải làngười bình thương, thậm chí cóthể đitrên mặt biển.

Chuyện này tạo chonàng rung động rất lớn. Trong lòng suynghĩ, cóphải nếu Hàn VũTích tuluyện xong cũng cókhả năng như vậy không. Liễu Nhược Sương rất làhâm mộ, cómấy lần mở miệng muốn hỏi, nhưng vẫn nhịn được. Nàng làmột người biết điều. Nếu Hàn VũTích muốn nói, thì đã nói từ sớm rồi.

Chỉ làkhông biết, Lâm Vân nói haitháng sausẽ mang các nàng rời đi, làdùng phương pháp gì? Tới nơi nayđã lâu như vậy rồi, còn chưa thấy một conthuyền nào đingang quađây.

Đã vài ngày Lâm Vân không đi rangoài, nhưng Hàn VũTích không hề cóchút lolắng nào. Bởi vìđây không phải làlần đầu tiên Lâm Vân làm vậy. Nhưng khihắn bế quan tới ngày thứ sau, Hàn VũTích cóchút lolắng. TuyLâm Vân đã dặn dòqua, nhưng nàng vẫn chủ động đitới nhìn mấy lần.

Lâm Vân vẫn đang tuluyện, sử dụng linh khí làtừ những mảnh vụn linh thạch. Lần này hắn đã tuluyện liên tục năm ngày. Tuvị đã làmột saohậu kỳ điên phong. Hôm naymuốn đánh sâu vào haisao.

Số mảnh vụn linh thạch màLâm Vân lấy được từ Thập Bát LíTrang gộp lại cũng được hơn một trăm viên. Mặc dù làbị nát, nhưng không hề ảnh hưởng tới linh khí bên trong nó.

Tuvị một saođỉnh cao,, Lâm Vân không đình chỉ hấp thulinh khí. Tiếp tục hấp thunhững mảnh nhỏ linh thạch. Bởi vì cólinh khí đầy đủ, đã kích thích các tinh lực từ các kinh mạch vàcác huyệt đạo, tạo thành chân khí trong Tinh Vân.

Những chân khí này để càng lâu thì càng nhiều. Rất nhanh đã tới mức giới hạn. Cảm giác đó như đánh sâu vào các huyệt của Lâm Vân. Không ngừng thúc đẩy tạp chất trong người của Lâm Vân rangoài.

Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang lên trong đầu của Lâm Vân rồi chấn động toàn thân. Trong nháy mắt trở nên bình thường. Lâm Vân lập tức cảm nhận được tinh thần vàtinh lực của mình đều tăng lên gấp chục lần. Toàn bộ khung cảnh xung quanh đều trở nên cực kỳ rõràng.

Nhìn nhìn tạp chất chảy rabên ngoài, Lâm Vân biết tuvị của mình đã tăng lên haisao.

Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực bành trướng toàn thân, thậm chí còn vang lên tiếng rung động từ xương cốt. Một lúc lâu mới trở lại binh tĩnh lại. Lâm Vân đứng lên, hiện tại hắn cảm thấy duhành trong vũtrụ đã không còn làmộng tưởng nữa rồi. Lâm Vân nhịn không được, thét dài một tiếng. Trong tiếng theo dài mang theo hào tình vạn trượng, chỉ muốn phá không màđi.

-Chị VũTích, làtiếng kêu gào của chồng chị.

Liễu Nhược Sương vàHàn VũTích đang nhặt vòsỏ trên bờ biển, nghe thấy vậy đều cả kinh.

Hàn VũTích không chút dodự chạy về hang, Liễu Nhược Sương cũng vội vàng đuổi theo.

Rất xađã thấy Lâm Vân đứng ởcửa hang, sừng sững đứng thẳng. Liễu Nhược Sương đột nhiên cảm thấy Lâm Vân đẹp trai thêm không ít. Saolại thế nhỉ, chẳng lẽ làảo giác? Lâm Vân đứng ởđó thật không giống như người phàm trần vậy, thậm chí còn như muốn baylên trời. Cảm giác thật kỳ quái.

Hàn VũTích cũng đứng lại, nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, trong mắt chỉ có nhutình vôhạn.

- Anh đitắm một lát

Lâm Vân nhìn haingười, cười một tiếng, chạy về phía cái hồ để tắm rửa.

-Chị VũTích, sao emcảm thấy lão công của chị hình như đẹp trai hơn thì phải? Emcòn cảm thấy anhấy giống như một vị thần tiên, muốn baylên trời. Cảm giác này thật làkỳ quái.

Liễu Nhược Sương nhìn Hàn VũTích, hỏi.

Hàn VũTích không trả lời, nàng giống như nhớ lại cái gìđó. Liễu Nhược Sương đành phải nói tiếp:

-Chị VũTích, kỳ thật đôi khichị cũng cho emcảm giác này. Chỉ làkhông mạnh mẽ như chồng của chị màthôi. Rốt cuộc haivợ chồng chị làm saolàm được như thế?

Hàn VũTích chỉ mỉm cười nói:

-Để chị đi xemLâm Vân.

Nói xong, cũng chạy về cái hồ.

Liễu Nhược Sương ngơ ngác nhìn Hàn VũTích chạy đi, không đuổi theo. Đột nhiên trong lòng nó cómột cảm giác khác lạ. Nàng đã từng nhìn thấy vôsố vợ chồng ânái, nhưng đều không cócảm giác như đôi vợ chồng này. Đôi vợ chồng này chonàng cảm giác rằng, người nào cũng cóthể hysinh mọi thứ vìđối phương vậy.

Lâm Vân chính đang tắm, trông thấy Hàn VũTích chạy tới, vội vàng laukhô người, mặc một bộ quần áosạch sẽ rồi mới đilên. Hàn VũTích chạy tới trước mặt của Lâm Vân, chỉ là ômchặt hắn, tựa vào trong ngực, không nói một lời.

-Còn cóvài ngày nữa là anh cóthể đưa emtrở về.

Lâm Vân vuốt mái tóc của Hàn VũTích, ôn nhunói.

-Vâng.

Kỳ thực Hàn VũTích không hề để ý cóthể trở về haykhông. Nàng chỉ cần ởbên cạnh Lâm Vân làđược.

Thật lâu saunàng mới ngẩng đầu hỏi:

- Emthấy một tấm ảnh, cóhình của anh và VũĐình, giống như đang ởtrong một khurừng rậm…

Bởi vìLâm Vân một mực tuluyện, màlúc đi rathì cóLiễu Nhược Sương bên cạnh, nên nàng vẫn chưa hỏi. Đến hiện tại chỉ có haingười nàng mới đưa ranghi vấn.

Lâm Vân nghe Hàn VũTích nói vậy, liền nhớ tới chuyện ởrừng rậm Amazon. Cũng không có ýdấu diếm Hàn VũTích, liền kể lại câu chuyện rồi hỏi:

- Emnhìn thấy ảnh chụp đó ởđâu?

Việc Lâm Vân cứu giúp emgái của mình, Hàn VũTích không cónửa điểm bất mãn. Nàng biết Lâm Vân làm vậy là vìmình. Thật sự làủy khuất chohắn. Nàng không trả lời Lâm Vân, màđột nhiên ômlấy cổ hắn, rồi trao chohắn một nụ hôn.

Liễu Nhược Sương đang đitới, trông thấy đôi vợ chồng này tình tứ hôn môi như vậy, khuôn mặt liền đỏ bừng. Vội vàng chạy về bãi biển.

Thật lâu sau, haingười mới tách ra,Hàn VũTích đang muốn nói chuyện thì Lâm Vân đã cười nói:

-Kỳ thuật hôn môi của emcàng ngày càng tốt.

Hàn VũTích nghe vậy, xấu hổ cù cùLâm Vân một cái, mới nói ảnh chụp kia là dobọn bắt cóc lấy ra chomình xem. Hơn nữa, bọn chúng còn đang có ýtìm VũĐình để hỏi về linh thạch.

Lâm Vân nghe Hàn VũTích nói vậy, không khỏi nhíu lông mày lại. Những người kiathông quacái đồng hồ, chụp được ảnh mình và VũĐình, cũng không có gìkỳ lạ. Nhưng những người này rõràng lại đang tìm Hàn VũĐình. Chuyện này rõràng không liên quan tới Hàn VũĐình, vậy thì bọn chúng tìm Hàn VũĐình làm gì?

Vừa lúc đó, từ phương xavang lên tiếng thét chói taicủa Liễu Nhược Sương. Lâm Vân nghe thấy vậy, vội vàng ômHàn VũTích chạy tới.

## 313. Chương 256 (2): Tên Đạo Sĩ

Lúc chạy tới, Lâm Vân thấy Liễu Nhược Sương đứng ởcách mặt biển khá xa,cũng không xảy rachuyện gì, mới thở phào một hơi.

-Làm saovậy?

Lâm Vân buông Hàn VũTích xuống, lập tức nhìn thấy một cỗ thithể nằm trên bờ biển.

-Một người chết.

Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân vàHàn VũTích tới, vội vàng chạy tới phía saucủa Lâm Vân. Cũng nắm lấy áocủa hắn giống như Hàn VũTích. Một cái đảo hoang vắng, đột nhiên xuất hiện một cỗ thithể, tất nhiên làlàm chonàng sợ hãi.

Đó làmột người ănmặc quần áođạo sĩ, đang nằm sấp xuống bờ biển.

- Ychưa chết.

Lâm Vân nhìn tên đạo sĩkia, đột nhiên cómột cảm giác quỷ dị truyền tới. Tên đạo sĩnày rõràng phát rakhí tức giống hệt với tên Lữ đạo sĩ màhắn đã giết lần trước.

- Yvẫn còn sống sao?

Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương đều rất kinh ngạc. Nhưng lại thấy Lâm Vân không hề có ýcứu người, cũng không đilên.

-Các em đi sauanh, đừng làm gì.

Lâm Vân sợ Liễu Nhược Sương vìxúc động mà đilên cứu người. Tên đạo sĩnày chohắn cảm giác còn nguy hiểm hơn tên Lữ đạo sĩ kiarất nhiều. Nhưng hiện tại Lâm Vân đã là haisao, nên không để tên này vào trong mắt. Hắn chỉ làđang nghĩ, tên đạo sĩnày làm saotới được đây? Chẵng lẽ ycũng biết phihành sao?

-Lâm Vân, làm sao anhbiết…

Liễu Nhược Sương đang muốn hỏi vì saoLâm Vân biết người này còn sống thì tên đạo sĩđột nhiên nhúc nhích. Nàng sợ tới mức không nói được thêm, mànắm chặt cánh taycủa Lâm Vân. Chỉ làm như vậy mới giảm bớt sự sợ hãi trong lòng nàng.

Một khuvực biển mênh mông vôhạn như vậy, không cóthuyền, không cóphương tiện đilại, đột nhiên xuất hiện một người đạo sĩ, cho dùbất kỳ là aicũng cảm thấy quỷ dị. Tuylần trước Lâm Vân đột nhiên xuất hiện cũng rất làm chongười tangạc nhiên. Nhưng Lâm Vân dù saocũng làchồng của VũTích, hơn nữa còn sống, nên Liễu Nhược Sương dễ dàng chấp nhận hơn.

Lâm Vân kéo Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương rađằng sau, rồi lùi một chút. Tuyhắn không sợ tên đạo sĩnày, nhưng hai côgái lại không biết một chút võcông nào. Huống hồ hắn còn chưa biết tên đạo sĩ cóthủ đoạn quỷ dị nào không.

Quả nhiên, không lâu sau,, tên đạo sĩ kiatừ từ đứng lên. Nhìn bangười Lâm Vân cách đó không xa,trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Nhưng ykhông lên tiếng, chỉ làphủi phủi cát bụi trên người.

Đã không còn cát bám vào, tên đạo sĩ kialấy ramột cái hộp gỗ cóvẻ cổ xưa nhìn nhìn. Rồi thỏa mãn đóng nólại, mới nhìn bangười Lâm Vân rồi đitới.

-Các ngươi là ai? Vì sao ởchỗ này?

Tên đạo sĩ kia đitới gần bangười, rất là âmlãnh hỏi.

-Thuyền của chúng tôi bị lật, rồi trôi dạt lên hòn đảo.

Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân không có ýnói chuyện, liền tranh thủ thời gian trả lời. Ởsâu trong nội tâm nàng cảm thấy tên đạo sĩnày rất nguy hiểm. Thậm chí còn khiến chongười ta cócảm giác rất âm u.Ánh mắt của ytựa hồ nhìn thấu quần áocủa mình vậy. Trong lòng sợ hãi, trả lời xong thì lần nữa nép vào người Lâm Vân.

-Hắc hắc, không ngờ lại là haixử nữ. Không tồi, không tồi.

Đạo sĩnói haitiếng không tồi, rồi nhìn Lâm Vân nói tiếp:

-Dương khí của ngươi rất tràn đầy, mànữ nhân bên cạnh ngươi thì đều làxử nữ. Rất tốt, vìtính nhẫn nại này của ngươi, taquyết định chongươi chết toàn thây. Ngươi nhảy xuống biển tự kết liễu đi. Còn hai côgái này thì để chođạo gia.

Trong nội tâm Lâm Vân âmthầm tức giận, hừ lạnh một tiếng.

-Chúng tôi không chọc giận ông, vì saoông muốn giết người?

Liễu Nhược Sương nép đằng sauLâm Vân, nghe tên đạo sĩnày nói chuyện ácđộc như vậy, rùng mình một cái, rồi phản bác nói.

-Giết người cũng cần lý dosao? Chỉ cần haiđứa baylàm cho tasướng, tasẽ không giết haiđứa. Tuynhiên, talại muốn giết namnhân của các ngươi. Aibảo hắn làmột thằng ngốc, chỉ cócái túi dabên ngoài. Có hai cônàng xinh đẹp bên cạnh như vậy, rõràng vẫn còn trinh tiết. Thật làtiện nghi chođạo gia. Đạo giathiên sinh chính làyêu thích xử nữ. Haha..,

Tên đạo sĩ kianói xong liền cười to.Trong mắt tràn đầy hưng phấn. Không nghĩ tới, hắn đang cần nguyên âmtừ xử nữ, thì ởđây lại có, lại cóphẩm chất caonhư vậy.

- À,ngươi cóthể nói cho tabiết, ngươi làđạo sĩ ởđâu không?

Tuy Lâm Vân hận không thể lập tức thiêu cháy tên đạo sĩnày. Nhưng hắn vẫn nhịn được. Nếu chỉ giết đơn giản như vậy, thì hắn chưa thỏa mãn. Hắn muốn đốt tên này thành tromới hả giận.

-Như thế nào, không phục đạo gia ta à.Đợi lát nữa đạo giasẽ chongươi chịu phục.

Tên đạo sĩnói tới đây, thì đột nhiên nhảy rađằng sauhơn bamét rồi rơi xuống biển, động tác giống như bayvậy.

Đang lúc Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương suynghĩ vì saotên đạo sĩnày lại muốn nhảy xuống biển, thì tên đạo sĩđã bắt được một con cádài gần một mét, rồi baytới trước mắt bangười.

Tên đạo sĩbẻ đầu concá, uống máu của nó. Uống một lúc sau, vẫn chưa thỏa mãn, vứt con cáđi, rồi nói:

-Hơi thiếu, nhưng đủ để tabắt các ngươi.

Liễu Nhược Sương vàHàn VũTích bị chấn kinh. Động tác vừa rồi của tên đạo sĩnhư là bayvậy. Màtới động tác uống máu cácủa y,lại khiến haingươi muốn buồn nôn. Nhưng sự sợ hãi đã ápchế sự buồn nôn của haingười.

Hàn VũTích đứng ởđằng sauLâm Vân, nắm chặt lấy taycủa hắn, còn đỡ hơn một chút. Nhưng Liễu Nhược Sương đã runrẩy cả người. Hành động của tên đạo sĩ kiathưc sự kinh khủng.

- Tanói thật chocác ngươi biết, máu của xử nữ còn bổ hơn máu của con cá kiarất nhiều. Nếu haingươi phục thị đạo giatốt, thì đạo giaxong việc sẽ không uống máu của các ngươi. Màcòn ngươi, maucút xuống biển đi. Đỡ phải đạo gia tađộng thủ. Nếu không đến lúc đây thì không chỉ chết đơn giản như vậy đâu.

Tên đạo sĩnói xong với hainàng rồi quát vào mặt Lâm Vân.

- Cóthể, nhưng ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta?

Lâm Vân vẫn bình thản nói.

Nghe Lâm Vân nói vậy, tên đạo sĩđột nhiên lùi về babốn bước. Trong lòng tự nhủ, saotên này bình tĩnh như vậy. Tuyệt đối không giống bình thường.

Nhưng khi ycẩn thận nhìn Lâm Vân, thì vẫn không phát hiện rachút nào đặc biệt. Nghĩ tới đây, đột nhiên nhảy lên cao, rồi đánh một chưởng vào bờ biển. Một cái hố cát rộng bamét, sâu năm mét xuất hiện, cát biển bay mùmịt.

Liễu Nhược Sương vàHàn VũTích càng nhìn càng kinh hãi. Chỉ nghe Lâm Vân nói:

- Haingười quay về hang động trước đi, chỗ này giao choanh. Khinào anhgọi thì các em ra.

Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương nghe Lâm Vân nói vậy, cũng biết ởlại đây không giúp gìđược chohắn, nhưng lại không muốn rời đi. Hàn VũTích vẫn giữ chặt lấy taycủa Lâm Vân. Nàng cóchút lolắng choLâm Vân. Nếu như tên đạo sĩnày thực sự lợi hại, nàng thà rằng chết cùng với lão công còn hơn.

Liễu Nhược Sương thấy Hàn VũTích không rời đi, cũng bắt lấy tay kiacủa Lâm Vân, không hề động đậy. Tuytrong lòng sợ hãi, nhưng nàng thầm nghĩ, chết bangười còn hơn chết một mình.

Lâm Vân cười cười. Biết tên đạo sĩ kiabắt đầu hoài nghi minh, chắc chắn sẽ không chủ động nói rasào huyệt của y.Đành phải nói với hai cônàng đằng sau:

- Hai embuông taycủa anh ra. VũTích, emnên tintưởng anh, đưa Nhược Sương trở về đi. Chỗ này không thích hợp chocác emlưu lại. Anhchắc chắn sẽ bình yên trở về. Lão mũi trâu này còn chưa đủ để gây hại choanh.

Lâm Vân không muốn cho haingười nhìn thấy cảnh mình giết người tàn khốc. Dù saothế giới của các nàng cách những vật này quá xa.

Hàn VũTích nghe Lâm Vân nói vậy, liền buông tay ra.Nàng rất tintưởng vào Lâm Vân. Nếu Lâm Vân đã nói như vậy, khẳng định hắn không sợ tên đạo sĩkia. Nói không chừng mình vàNhược Sương ởlại chỗ này, chỉ bóchân bó tayhắn màthôi. Vội vàng kéo Liễu Nhược Sương trở về hang động.

Đạo sĩ kiachỉ chớp mắt nhìn bangười nói chuyện, màkhông ngăn hai cônàng rời đi. Lâm Vân tạo cho ymột cảm giác nguy hiểm. Nhưng cũng không phải sợ hãi. Chỉ làvẫn cẩn thận một chút. Đợi giết chết tên namnhân này, thì hainữ nhân kiacũng không chạy thoát được.

Lâm Vân thấy hainàng đã đi xa,rồi dùng thần thức xem. Thấy haingười đã trở về hang động, còn khẩn trương ngồi trên giường chờ mình, quyết định không lãng phí thời gian. Đạo sĩ kia rõràng không đề phòng mình, cũng không cókhả năng chủ động nói rasào huyệt của y.Còn không bằng chính mình hỏi. Đối với tên đạo sĩnày, Lâm Vân thực sự không để yvào trong mắt. Ycòn kém mình nhiều lắm.

Đạo sĩ kiathấy Lâm Vân đột nhiên đitới trước mặt, không hề dodự. Haibàn tay xoa xoatạo thành một vòng tròn, rồi đẩy về phía Lâm Vân.

Một mùi tanh hôi khó ngửi bắn về hướng Lâm Vân, gợi lại chohắn kýức lúc trước. Thủ pháp của tên này giống hết với như tên Lữ đạo sĩkia. Chỉ làngười này lợi hại hơn tên Lữ đạo sĩrất nhiều. Nhưng Lâm Vân cũng không còn làLâm Vân của ngày trước.

Không chỉ nói, hiện tại tuvị của Lâm Vân đã là haisao. Cho dù làmột sao, tên đạo sĩnày cũng không làm gìđượchắn. Lâm Vân không hề cử động, chỉ giơ taylên. Một ngọn Tinh Hỏa màu tím đánh rangoài. Ngọn lửa giống như cólinh tính vậy, laovào một chưởng tanh hôi kiacủa tên đạo sĩ.

## 314. Chương 257: Bí Mật Trên Thẻ Ngọc

Ngọn lửa màu tím sau khiphá hủy một chưởng này, không cóbiến mất. Màtiếp túc quay xung quanh tên đạo sĩ. Khí tức nóng rực của nókhiến linh hồn của tên đạo sĩnhư muốn bị thiêu đốt.

Lâm Vân muốn giết ythì thực sự đơn giản. Chỉ cần Tinh Hỏa laovào, hay làmột Tinh Đao, làđủ giết tên đạo sĩ. Nhưng hắn muốn hỏi ymột số chuyện.

-Nội Hỏa? Ngươi làLuyện Khí Sĩ?

Đạo sĩ kiađột nhiên runrẩy, haimắt mở to,không thể tinnhìn Lâm Vân.

-Luyện Khí Sĩ làcái gì?

Lâm Vân lại bắn rathêm một ngọn Tinh Hỏa, để đề phòng ytự sát.

- A,ngươi không biết Luyện Khí Sĩ, sao cóthể tạo ralửa?

Đạo sĩ kiađột nhiên ngừng lại, rồi lôi một cái hộp gỗ từ trong lòng nói:

-Đồ vật này rất cótác dụng với Luyện Khí Sĩ. Ta chongươi, ngươi tha tamột mạng.

Lâm Vân nhìn nhìn cái hộp trong taycủa tên đạo sĩ. Duỗi tay ra,chiếc hộp trong taycủa tên đạo sĩtrực tiếp bayvào trong taycủa Lâm Vân. Lâm Vân lạnh lùng cười:

-Ngươi có tưcách để đàm phán với tasao?

Nói xong, ngọn lửa màu tím đột nhiên laovào một cánh taycủa y.Mắt thấy cánh taycủa mình sắp bị thiêu rụi, cảm giác đau đớn toàn thân khiến cho ykịp thời phản ứng, phát ramột tiếng kêu gào:

-Đừng đốt, cậu hỏi cái gì, tôi đều trả lời…

-Sớm biết như vậy, thì đâu cần chịu khổ. Ngươi là ai?Tới hòn đảo này làm gì? Còn có, ngươi thuộc môn phái nào? Nói kỹ càng về môn phái của ngươi. Chỉ cần cómột câu khiến takhông hài lòng, tasẽ tiếp tục đốt.

Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng.

Toàn thân của tên đạo sĩ runlên, vội vàng nói:

-Đừng đốt, tôi nói. Tôi làTào Khuê, làđệ tử của ÂmNguyệt Quan. Đạo quan của chúng tôi cómười bangười. Nhưng gần đây liên tục gặp chuyện không may, đã chết bốn người. Trong đó có haingười bị người nào đó giết, còn haingười thị bị tổ chức dị năng của quốc giagiết. Trong tổ chức dị năng kia có haingười làLuyện Khí Sĩ. Lần này quan chủ Dịch Hổ saitôi mang theo cái hộp để nhờ người hỗ trợ.

-Nơi tôi cần đến làđảo Roosevelt ởgần NamCực. Vài ngày trước, thuyền của tôi xảy rachuyện trên biển. Tôi phải bơi mấy ngày mới đivào được hòn đảo này.

Lâm Vân nghe đến đây, trong lòng tự nhủ, không biết Luyện Khí Sĩ cógiống như làngười TuChân không? Lanh lùng nhìn thoáng quaTào Khuê, tiếp tục hỏi:

-Luyện Khí Sĩ là ai? Cóthể baylượn không? Loại người này nhiều hayít?

-Nghe nói tuluyện Luyện Khí Sĩ làtruyền thừa từ trước nhà Tần. Đây làmột công pháp tuluyện trường sinh. Còn nghe nói ởthời cổ đại là cóngười cóthể baylượn. Nhưng hiện tại còn chưa thấy Luyện Khí Sĩnào cóthể làm được điều đó. Màtôi cũng không biết nhiều người như vậy. Tôi tới nơi này chỉ làlàm theo lời phân phó của quan chủ màthôi.

Tào Khuê không dám có ýgiấu diếm gì.

Lâm Vân trầm ngâm một lát. Thật không ngờ quốc gialại cómột tổ chức dị năng. Không biết những người này cókhả năng gì? Liền tiếp tục hỏi:

-Những người bên trong tổ chức dị năng thì cókhả năng gì? Có baonhiêu người?

-Tôi không biết. Tôi chỉ nghe quan chủ nói rằng cóhơn haimươi người bên trong tổ chức dị năng. Trong đó thì có haingười làLuyện Khí Sĩ.

Tào Khuê trả lời vôcùng cẩn thận. Sợ nói saimột câu sẽ bị những ngọn lửa vờn quanh này đốt cháy.

Lâm Vân suynghĩ, nếu Hoaquốc đã cótổ chức dị năng, vậy thì khẳng định nước Mĩcũng cómột tổ chức như vậy. Những tổ chức này thành lập cólẽ để đối phó với các nhân vật lợi hại hơn chút màthôi. Chắc bọn họ còn chưa đủ tới trình độ biết bay. Chonên không gây uyhiếp gìđược chomình.

-Nói vị trí đạo quan của các ngươi. Hiện tại đạo quan của các ngươi còn mấy người? Màtrong hộp này làcái gì?

Lâm Vân nghĩ Tào Khuê nói có haingười của bọn chúng bị chết không rõ, thì rất cóthể là haitên này đã bị mình giết. Những đệ tử trong đạo quan kia cóvẻ như đều tuluyện công pháp tà ác vàthần bí. Hiện tại mình đã bắt được một tên, lúc trở về phải tiêu diệt cả hang ổcủa bọn chúng. Bằng không để một loại đạo quan như vậy tồn tại trên đời, nói không chừng một ngày nào đó bọn chúng lại hại người thân của mình.

- ÂmNguyệt Quan của chúng tôi nằm ởphía namsơn mạch Hoành Đoạn thuộc tỉnh Vân Nam. Bởi vìnơi đó đôi khi cókhách dulịch lànữ điqua, chonên…

Nói tới đây nhìn thấy sắc mặt âmtrầm của Lâm Vân, vội vàng nói tiếp:

-Bởi vìcông pháp của ÂmNguyệt Quan chúng tôi, không phải aicũng cóthể tuluyện. Bình thường trong một nghìn người mới cómột người cóthể tuluyện. Chonên tìm được đệ tử cũng rất làphiền phức. Vìvậy khichết bốn người đệ tử, quan chủ của chúng tôi mới tức giận lôi đình. Quyết định lấy rađá Bạch Hàthượng phẩm, rồi tìm một người bạn làLuyện Khí Sĩhỗ trợ.

Tào Khuê nói xong, nơm nớp losợ nhìn Lâm Vân. Âmthầm suynghĩ không biết Lâm Vân sẽ xử trí mình như thế nào.

Lâm Vân mở cái hộp gỗ ra,bên trong quả nhiên cómột viên linh thạch. Màlinh khí bên trong viên linh thạch này tinh thuần hơn tât cả linh thạch màmình tìm được rất nhiều. Thậm chí còn gấp mấy chục lần.

“Đây làthứ tốt.”

Lâm Vân vội vàng đóng cái hộp lại. Hắn biết viên linh thạch này khẳng định cótác dụng rất lớn đối với mình.

- Sưphụ của ngươi cónhiều loại viên đá như vậy không?

Lâm Vân ápchế hưng phấn trong lòng, tiếp tục hỏi.

-Việc này thì tôi không biết. Chỉ là sưphụ tôi đã nói, viên đá Bạch Hànày là sưphụ tôi mất rất nhiều công sức mới có.

Tào Khuê nói đến đây làLâm Vân biết không hỏi ythêm được điều gì.

Vung taylên, hailuồng lửa tím lập tức laovào tên đạo sĩcủa ÂmNguyệt Quan. Tên đạo sĩcòn chưa kịp kêu lên tiếng, đã bị đốt thành trorồi theo gió bayđi.

Cầm viên linh thạch vuốt vuốt nửa ngày, mới thay đổi một cái hộp rồi bỏ vào trong Tinh Giới. Trong lòng tự nhủ, viên linh thạch thượng phẩm này cótác dụng quá lớn đối với mình. Xem raphải đisơn mạch Hoành Đoạn thuộc Vân Nam kiamột chuyến. Chỉ cần tìm được vài chục viên như vậy, thì mình không cần phải lolắng về việc thiếu thốn linh khí nữa rồi.

Vừa mới chuẩn bị trở về, thì Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương đã chạy tới vì lolắng.

Hàn VũTích chạy tới trước mặt Lâm Vân, khẩn trương ômcánh taycủa hắn, rồi cẩn thận nhìn hắn từ trên xuống dưới, xemhắn cóbị thương tổn gìkhông.

-Lâm Vân, tên đạo sĩ kiađâu rồi?

Liễu Nhược Sương chạy tới, rõràng không trông thấy tên đạo sĩhung ác, vội vàng hỏi.

- Anhđã khuyên ytrở về rồi. Không cần phải lo cho ynữa đâu, chúng tatrở về thôi.

Nói xong, kéo taycủa Hàn VũTích trở về hang núi.

Trong lòng Liễu Nhược Sương rất kỳ quái, nhưng nàng cũng không đoán ranguyên nhân trong đó. Lâm Vân hẳn làđã đánh bại tên đạo sĩ, rồi ném xuống biển cũng không chừng. Không ngờ lão công của VũTích thật làlợi hại, tên đạo sĩhung ácnhư vậy cũng không phải làđối thủ của hắn. Hắn khẳng định không phải làngười tầm thường.

Sau khicùng haingười trở về, Lâm Vân tự mình nấu một bữa cơm cho haingười. Bữa cơm toàn những món ngon, khiến haingười ănrất hớn hở. Hàn VũTích vừa ăn, vừa nhutình nhìn về phía Lâm Vân. Nàng nhớ tới những ngày Lâm Vân nấu cơm chomình ăn. Liễu Nhược Sương thật sự không nhìn được, nhưng lại không nỡ thức ănngon. Đồ ănLâm Vân nấu thực sự hợp với khẩu vị của nàng.

Cơm nước xong xuôi, Lâm Vân nói:

-Còn một tuần cuối, chúng ta cóthể trở về. Cóchuyện gìthì haingười lập tức gọi anhđấy nhé.

Nói xong, Lâm Vân trở về chỗ của mình, lôi PhiVân Trùy ra tusửa. Hiện tại Lâm Vân đã là haisao, không chỉ cấp bậc của Tinh Hỏa tăng lên, màhắn còn cóthể sử dụng rất nhiều pháp thuật. Không giống lúc một saochỉ cóthể bắn raTinh Hỏa vàTinh Đao.

Chỉ mất bangày, Lâm Vân đã tusửa xong PhiVân Trùy. Tuyphẩm chất của nókhông còn tốt như lúc đầu. Nhưng hiện tại Lâm Vân đã không cần linh thạch kích phát PhiVân Trùy, nên không lo nóbị hưhỏng.

Tusửa xong PhiVân Trùy, Lâm Vân kiểm tralại đồ đạc đang có. Ngoại trừ haicái thẻ ngọc không biết tên, còn cómột thanh kiếm sắt, bốn mươi mốt viên linh thạch hoàn chỉnh, một cái hộp chứa mảnh vụn linh thạch, vàmột viên linh thạch thượng đẳng.

Một cái bản đồ bằng dadê, ởtrên làbản đồ của hòn đạo khimang VũĐình tới Amazon kia. Còn lại làmột số thảo dược màđào được trong rừng rậm Amazon. Vàmột số đồ dùng hàng ngày.

Lúc kết thành haisao, Tiên Thủy Quyết đã tự động tăng lên batầng. Phạm vicủa thần thức đã tăng tới 80km.

Hiện tại Lâm Vân đang cầm haicái thẻ ngọc vàviên đá màlấy được ởchỗ tên râu quai nón. Về viên đá Lâm Vân đã nghiên cứu quarất nhiều lần, đều không phát hiện ra làcái gì. Hiện tại cũng không cóthời gian mànghiên cứu. Đành phải cất đi, rồi xem haicái thẻ ngọc. Hắn rất muốn biết, vì saothẻ ngọc luôn ởcùng một chỗ với linh thạch.

Thẻ ngọc cẩm trên tayrất lạnh buốt, Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, nhưng không phát hiện rachỗ dị thường nào. Chỉ phát hiện ramột hàng chữ mơhồ, giống như làchữ Hán.

Là dothần thức của mình còn chưa đủ cấp bậc sao? Lâm Vân để chiếc thẻ ngọc đến gần trán. Lúc thần thức quét tới, chữ ởtrên đó nhìn được rõràng hơn. Đúng là docấp bậc của thần thức còn quá thấp.

Là chữ phồn thể, ởtrên đầu có ghi“Cơ bản về đan trận”. Lâm Vân cẩn thận nhìn nội dung khắc trên đó, làmột ít trithức cơbản về luyện đan vàtrận pháp. Còn cómột chút cấm chế đơn giản. Cuối cùng làvài đan phương vàtrận pháp.

## 315. Chương 258: Bay Về

Lâm Vân bỏ thẻ ngọc xuống, trong đầu suynghĩ. Thẻ ngọc này lấy được từ Thập Bát LíTrang, hẳn làcủa một Luyện Khí Sĩ màtên đạo sĩ kiađã nói. Loại thẻ trenhư vậy chắc làkhông ít. Nhưng không biết vì saoLuyện Khí Sĩhiện tại không còn tồn tại nhiều. Màtheo lời của tên Tào Khuê kianói, tuvị của các Luyện Khí Sĩđều rất thấp. Lời này của y cólẽ không đáng tinlắm, bởi vìbản thân ycòn chưa từng nhìn thấy quaLuyện Khí Sĩ.

Trong tổ chức dị năng của quốc giađã có haiLuyện Khí Sĩ, vậy thì khitrở về mình nên hỏi một chút Luyện Khí Sĩ làthế nào? Nhưng nên cẩn thận một chút, bởi vìchuyện mình diệt tổ chức Hắc Thủ Băng Đao đã huyên náo cả toàn cầu. Nói không chừng cómột íttổ chức dị năng đã hoài nghi domột người làm. Chonên anphận vẫn tốt hơn.

Mà bộ “Cơ bản về đan trận” ngược lại rất hữu dụng với mình. Từ nayvề sauphải nghiên cứu cẩn thận xem. Lâm Vân bỏ thẻ ngọc xuống, cầm cái thẻ ngọc còn lại, rồi dùng thần thức dòtra. Cũng chỉ nhìn thấy mơhồ.

Phỏng chừng cái thẻ ngọc này là domột người tuluyện lợi hại hơn lưu lại. Màthần thức của mình chưa đủ để đọc nội dung trên đó. Không biết cóphải làcủa Luyện Khí Sĩtrước nhà Tần lưu lại haykhông? Nhưng thẻ ngọc này mình lấy được ởnúi tuyết Misimi, chonên cũng chưa chắc làcủa một Luyện Khí Sĩ.

Nếu cóthể khắc chữ lên thẻ ngọc, Lâm Vân liền tìm một chỗ trống trên thẻ ngọc, rồi dùng thần thức thử khắc xem. Quả nhiên làrất dễ dàng khắc vào, nhưng lại lập tức tiêu tán. Cho dùnhư vậy cũng khiến choLâm Vân cực kỳ mừng rỡ. Nguyên laithần thức tuluyện tới một mức độ nhất định còn cótác dụng như vậy. Cólẽ phải tuluyện tới ba saothì mới cóthể nhìn thấy nội dung khắc trên cái thẻ ngọc thứ hainày.

Lâm Vân đi rahang động, trông thấy Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương đang nhàm chán trò chuyện gìđó. Phỏng chừng vìsợ tên đạo sĩ màkhông dám chạy tới bờ biển, chỉ cóthể ởđây nói chuyện cho quangày.

- Anh đi rarồi.

Hàn VũTích thấy Lâm Vân đi ra,thần sắc rất làkinh hỉ. Trong mắt Lâm Vân hiện lên một tia xinlỗi. Biết mình quá đầu nhập vào tuluyện, không dành thời gian chonàng. May màchỗ này còn cóLiễu Nhược Sương để chonàng trò chuyện.

- Anhđã nói làsẽ đưa mọi người trở về phải không?

Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân đi ra,liền vội vàng hỏi.

-Đợi lát nữa, trước ănchút gìđã.

Hàn VũTích nói xong, vội vàng điđun củi.

-Ừ, đợi lát nữa về, để anh thuthập đồ đạc bên trong hang.

Lâm Vân nói xong, trở lại cái hang, thutoàn bộ đồ đạc, kể cả giường ghế vào trong Tinh Giới.

Bangười ănxong bữa cơm, Lâm Vân nói:

-Hiện tại chúng ta đithôi. Số chén bát, xoong nồi thì để ởđây cũng được.

Liễu Nhược Sương vàHàn VũTích đều cóchút kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Saunửa ngày, Hàn VũTích mới lên tiếng:

-Nhưng chúng tatrở về bằng cách nào?

- Anhđã nói rồi mà, anhsẽ đưa các em baytrở về. Nói lời phải giữ lời chứ.

Lâm Vân nói xong, nắm taycủa Hàn VũTích đi rangoài. Liễu Nhược Sương thấy thế đành phải đitheo sau. Trong lòng đang nghĩ Lâm Vân đưa haingười về bằng cách nào.

Bangười đitới bãi biển, Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Liễu Nhược Sương nói:

-Nhược Sương, chắc emcũng nghĩ anhkhông phải người thường. Chonên anhkhông hyvọng emkể lại chuyện xảy ra ởtrên đảo này chobất kỳ ai.Chỉ cómột mình embiết làđược rồi. Emlàm được không?

Liễu Nhược Sương nhìn Lâm Vân, trong lòng tự nhủ, phải giữ bímật việc gì? Việc giết người đạo sĩ kiasao? Nếu làvậy, cho dù anhkhông nói, tôi cũng không nói chuyện này rabên ngoài. Tuynhiên, việc anhlấy từ đâu racái giường, quả thực cóchút kỳ quái.

-Vâng, emchắc chắn sẽ không nói với ai. Emhiểu ý anhmà. Hiện tại emmuốn trở về, mà anhnói haitháng sausẽ dẫn theo bọn emrời đi. Bây giờ đã là qua haitháng rồi, chúng tavẫn còn ởtrên cái đảo. Chẳng lẽ anhthực sự muốn bayvề chắc?

Liễu Nhược Sương cóchút buồn bực. Cả ngày ởtrên cái đảo này, ngay cả bờ biển cũng không thể đi, nàng đã sớm muốn trở về rồi. VũTích vàLâm Vân là haivợ chồng, sống nơi này không sao. Mình sống ởđây chỉ cóchen ngang màthôi.

-Tốt, emtới đây.

Lâm Vân nói xong, ôm eonhỏ của Hàn VũTích, rồi nói với Liễu Nhược Sương.

- Anhmuốn làm cái gì?

Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân duỗi một tay ra, có ý ômmình, đương nhiên không muốn đitới. Mà luivề saumấy bước. Người này rõràng ởtrước mặt VũTích cũng muốn đùa giỡn mình như vậy.

-Mang theo hai em baytrở về chứ gìnữa. Emkhông đến đây thì bọn anhsẽ baymất, để lại emmột mình chỗ này đó. Anhvừa baylên sẽ không muốn xuống đâu. Emcứ nghĩ kỹ đi. Nói không chừng ngày mailại tới thêm một tên đạo sĩkhác. Hăc hắc…

Lâm Vân dọa Liễu Nhược Sương, rồi làm bộ muốn bay.

Hắn biết VũTích vàLiễu Nhược Sương chưa baogiờ baylượn trên không, nếu không ôm eocủa các nàng, đột nhiên baylên không trung, các nàng nói không chừng vìkinh hãi màlộn xuống.

Thấy bộ dáng của Lâm Vân rất nghiêm túc, Liễu Nhược Sương liền dodự. Người này nói baytrở về, cóphải haykhông làmuốn nhân cơhội để chiếm tiện nghi của mình? Tuynhiên cóchị VũTích ởđây, chắc hắn không ýlàm như vậy? Haitháng qua, chỉ cóngày đầu tiên làhắn có ýxấu với mình, về saubiểu hiện của hắn rất không tệ. Mình cónên tintưởng hắn không nhỉ?

Liễu Nhược Sương lại nghĩ tới, Lâm Vân hẳn không phải người bình thường. Chẳng lẽ hắn cóthể baysao? Thôi, cho dùhắn không thể bay, mình cũng chỉ bị sờ một cái, cómất mát gìđâu. Tintưởng cólão bàcủa hắn ởđây, hắn cũng không dám làm chuyện gìquá phận.

Hàn VũTích cũng không tinLâm Vân cóthể mang các nàng baytrở về. Nhưng không có ýkiến với việc Lâm Vân muốn ôm côgái khác. Bởi vìhắn không phải làloại người thích chiếm tiện nghi của congái. Vìvậy không lên tiếng.

Liễu Nhược Sương lolắng Lâm Vân thực sự để lại mình ởnơi đây. Trong lòng thậm chí tồn tại một phần nghìn ảo tưởng. Hyvọng Lâm Vân thật sự baylên. Do dodự dự đitới bên người Lâm Vân. Lâm Vân không chút khách khí ômlấy vòng eocủa Liễu Nhược Sương.

-Anh…

Eocủa Liễu Nhược Sương bị Lâm Vân cường thế ômlấy, một hương vị namnhân mạnh mẽ truyền tới. Nàng chỉ nói được một lời, rõràng cảm thấy thân thế cóchút mềm nhũn. Một cảm giác thư thái xông lên đầu. Thậm chí còn ngóng trông Lâm Vân không buông tay ra.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không buông tay. PhiVân Trùy ởdưới chân baylên, đảo mắt đã biến thành lớn hơn. Xoạt một tiếng, tà tà baylên không trung. Hàn VũTích giật mình, thật lâu không nói được lên lời. Lâm Vân nói từ nayvề sau cóthể phihành làsự thật? Anhấy cóthể dẫn mình bayđi?

Đã lâu, Liễu Nhược Sương mới phản ứng, đỏ mặt lên nói:

-Không phải anhnói mang bọn em bayvề sao? Vì saocòn không cử động? Muốn chiếm tiện nghi thì nói thẳng, bỏ…

Lời vừa đến đây, toàn thân của Liễu Nhược Sương đã mềm nhũn, chỉ hyvọng Lâm Vân chủ động buông tay ra.

- À, emnhìn xuống chân em màxem.

Lâm Vân giống như cười màkhông phải cười nhìn thoáng quaLiễu Nhược Sương. Lúc đầu hắn còn bayrất chậm, chính làsợ haingười kinh hãi.

Liễu Nhược Sương vô ýthức nhìn xuống dưới.

-A…..

Một tiếng thét thật dài.

Nếu không phải Lâm Vân ômnàng, thì chính cô tanói không chừng đã buông tayrơi xuống dưới rồi.

Hàn VũTích cũng đã phản ứng, runrẩy nói:

-Lâm Vân, chúng tathực sự baylên trời rồi?

-Ừ, anhđã nórồi mà. Cómột ngày nào đó anhsẽ đưa emlên tới các vìsao. Hiện tại chúng tachỉ cóthể baytrên không trung. Đi rangoài vũtrụ cóchút xaxôi, nhưng không phải làkhông thể.

Lâm Vân nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hàn VũTích, không nhịn được hôn lên mặt nàng một cái.

Hàn VũTích vìkích động, quên mất luôn Liễu Nhược Sương bên cạnh, càng thêm dán lên người Lâm Vân rồi hôn môi hắn.

Liễu Nhược Sương nhìn mây trắng xung quanh, nàng đã bị triệt để rung động. Haichân cóchút runrẩy, còn cóthể đứng được lànhờ Lâm Vân ômnàng, mới cóthể miễn cưỡng đứng ởtrên PhiVân Trùy. Trong nội tâm đã làkinh đào hãi lãng. Lâm Vân rõràng cóthể bay? Hắn luôn tạo chomình một cách thoát tục bất phàm, chẳng lẽ hắn chính làmột vị thần tiên sao?

Tuy nhiên, đã làthần tiên rồi còn háo sắc như vậy? Nhìn Lâm Vân vàHàn VũTích đang hôn nhau, đột nhiên nàng không cóbất kỳ thẹn thùng hayxấu hổ gìcả.

Bởi cảm giác rung động khiđược baylên không trung vẫn còn.

Cũng mayLâm Vân baykhông phải lànhanh. Không giống như lúc mới baytới, tốc độ nhanh như saobăng. Hiện tại chỉ làtrở về, nên hắn cóthể chậm rãi bay.

Gần nửa tiếng sau, Liễu Nhược Sương mới thích ứng, đôi chân cũng không còn runnữa. Nhìn mặt biển mơhồ ởdưới vàmây trắng mênh mông, Liễu Nhược Sương sinh ramột cảm giác mình làmột tiên nữ. Nếu như mình cóthể tự baythì tốt.

Có chút ápchế không nổi, quay đầy nhìn Lâm Vân đang hôn Hàn VũTích nói:

- Em cóviệc muốn hỏi anh, haingười đợi một chút rồi hôn tiếp.

## 316. Chương 259: Gặp Lại

Nghe thấy tiếng Liễu Nhược Sương, Hàn VũTích mới kịp phản ứng Nhược Sương còn đang ởngay bên cạnh, vội vàng tách Lâm Vân ra,khuôn mặt đỏ bừng. Lâm Vân không saocả, chỉ cười cười nhìn Hàn VũTích nói:

-Lúc trở về chúng talại tiếp tục.

- Cóchuyện gì?

Lâm Vân quay đầu nhìn Liễu Nhược Sương gần kề. Trong lòng tự nhủ, Liễu Nhược Sương coinhư làmột mỹ nữ, nếu nàng không hamDưỡng Tâm Hoàn thì cũng sẽ không bị bắt cóc.

Mà sauchuyện này mình cũng phẩn cẩn thận một chút mới được. Bởi vìcòn cóthể cónhững tên đui mù, vìmuốn lấy sản phẩm của mình mà ra tayvới người thân.

- Emmuốn hỏi, anh làthần tiên sao?

Liễu Nhược Sương hỏi xong, nhìn nhìn Lâm Vân, lập tức nói thêm:

- Anhyên tâm, emsẽ không kể chuyện này rabên ngoài đâu.

Lâm Vân gật đầu. Ởcùng với Liễu Nhược Sương đã hơn haitháng, hắn rất tintưởng nhân phẩm của nàng.

- Anhkhông phải làthần tiên, anhchỉ làmột người thường muốn cố gắng trở thành thần tiên màthôi. Còn nếu emmuốn hỏi vì sao anh cóthể bayđược, thì anhkhông biết nên giải thích với emnhư thế nào. Anhcũng mới biết baykhông lâu.

Nghe Lâm Vân nói, timLiễu Nhược Sương đập thình thịch, bật thốt lên:

-Vậy anh cóthể dạy em bayđược không?

Liễu Nhược Sương không phải làloại nữ nhân thích tùy tiện yêu cầu người khác. Nhưng việc cóthể baylượn trên không này, thật sự khiến nàng quá mức rung động vàhướng tới. Nên không chút rụt rè màđưa rayêu cầu.

-Việc này phỏng chừng không được. Một là dochuyện này quá mức kinh thiên hãi tục, anhkhông muốn những người khác biết tới, chonên mới yêu cầu emgiữ bímật. Thứ hai làkhông phải aicũng cóthể học được khả năng này. Nếu không phải thiên phú trời cho, thì dù cóthông minh đến mấy cũng không học được.

Lâm Vân lýgiải tâm tình của Liễu Nhược Sương, nhưng bản lĩnh này không phải gặp người làsẽ dạy.

Muốn học làphải cólinh căn. VũTích cólinh căn, nhưng Liễu Nhược Sương thì không nhất định. Sở dĩ ÂmNguyệt Quan chỉ cómười bangười, Lâm Vân đoán rằng chắc cũng cóliên hệ với linh căn. Tuycông pháp màbọn chúng học không phải làcông pháp tuchân chân chính, nhưng vẫn yêu cầu người học cólinh căn.

Huống hồ, cho dùLiễu Nhược Sương cólinh căn đichăng nữa, hắn cũng sẽ không dạy cô taphương pháp TuChân. Một làkhông đủ tài nguyên, hai làhắn và cô takhông cóquan hệ gìcả.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Liễu Nhược Sương rất ảm đạm. Nàng biết yêu cầu vừa rồi của mình quá mức đường đột. Lâm Vân sao cótùy tiện dạy chonàng những bản lĩnh như vậy được. Lâm Vân vốn không phải người bình thường, mình cũng đã chiếm sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn của hắn hainăm, vậy màcòn yêu cầu hắn dạy mình cái này.

Hiện tại nàng cũng minh bạch việc tuluyện của Hàn VũTích mỗi ngày, nhất định là doLâm Vân dạy. Màcông pháp tuluyện của Hàn VũTích chắc chắn không phải làcông pháp dưỡng sinh gìcả. Nói không chừng cũng làphép thuật cóthể baylượn như Lâm Vân.

Không ngờ thế giới mình đang sống lại cópháp thuật như vậy, quả thực khó màtưởng tượng nổi. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn những gì màmình học được. Mình quả thực như ếch ngồi đáy giếng. Thế giới mênh mông như vậy, còn rất nhiều sự vật màmình không biết. Khó trách hắn cóthể nghiên cứu raloại thuốc nghịch thiên như thế. Không biết hắn học được từ đâu?

Thấy Liễu Nhược Sương trầm mặc, Lâm Vân cũng không nói gìthêm. Những thứ như vậy không phải nói dạy làdạy được. Cho dùLiễu Nhược Sương cótiết lộ cho aiđó, Lâm Vân cũng sẽ không để ý. Tuvị hiện tại của hắn đã là haisao. Màviệc tuluyện của VũTích nhanh như vậy, cólẽ hắn cóthể đem chuyện của công tygiao hết cho emgái của mình. Còn mình thì sẽ mang theo VũTích tới một nơi để chuyên môn tuluyện.

Lúc trước, mộng tưởng của Lâm Vân là tuluyện tới chín saorồi phithăng màđi. Hiện tại mộng tưởng của hắn chính là cóthể mang theo VũTích trở về đại lục Thiên Hồng để tìm Thanh Thanh. Với tính cách thiện lương của hainàng, chắc bọn họ sẽ tiếp nhận đối phương.

Hàn VũTích thấy Liễu Nhược Sương trầm mặc, cóchút không đành lòng nói:

-Nhược Sương, emđừng đau buồn. Cólẽ từ nayvề saucòn cócách khác. Hơn nữa, cóthể được baylúc này làtốt rồi. Đâu nhất định phải ngày nào cũng baylượn.

Tuy lời anủi này của Hàn VũTích hầu như không cótác dụng gìcả, nhưng Liễu Nhược Sương lại đột nhiên nghĩ tới điều gìđó. Cười với Hàn VũTích, rồi nói:

- Embiết rồi, cảm ơnchị.

Hàn VũTích sửng sốt một chút. Nhưng thấy Liễu Nhược Sương không còn uể oải như lúc trước nữa, thì cũng yên tâm. Dù sao haingười ởcùng nhau mấy tháng, đều đã coinhau như chị emvậy.

Tuy Lâm Vân baychậm, nhưng rất nhanh đã trở về Hoaquốc. Lâm Vân lựa chọn một nơi cách nhà của mẫu thân VũTích không xalắm rồi đỗ xuống.

-Lâm Vân, chúng tađã về tới Yên Kinh rồi sao? Nhưng chỗ này không giống lắm thì phải?

Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân đã buông eocủa mình ra,lại cóchút lạ lẫm.

-Chưa tới Yên Kinh, chỗ này chỉ làmột sơn thôn màthôi. VũTích, để anhdẫn em đigặp haingười.

Lâm Vân nói xong, thu PhiVân Trùy lại, rồi dắt Hàn VũTích tới nhà của mẹ nàng. Liễu Nhược Sương thì đeo sát theo sau.

-Gặp ai? À,đúng rồi, quần áo vàgiường của chúng tavẫn còn ởtrên đảo.

Hàn VũTích bỗng nhớ tới còn chưa mang đồ đạc về.

- Emkhông cần phải lolắng chonhững đồ đạc kia. Anhđã cất đirồi.

Lâm Vân vừa nói, vừa dẫn haingười tới trước cửa nhà mẹ của Hàn VũTích.

Lúc Lâm Vân đitới thì cửa lại khóa.

-Lão công, lànhà aithế?

Hàn VũTích cóchút kỳ quái nhìn Lâm Vân, hỏi.

- Lànhà của mẹ em. Anhtìm được mẹ của em ởnơi này. Không biết vì saohôm naymẹ lại không có ởnhà nhỉ?

Lâm Vân cũng rất kỳ quái. Lẽ ramẹ và bàcủa VũTích phải ởnhà mới đúng.

-Cháu là conrể của emNhụy phải không?

Một người phụ nữ trung niên nhìn Lâm Vân nói.

-Vâng ạ, bác gái, bác cóbiết mẹ vợ và bàcủa cháu đinơi nào rồi không?

Lâm Vân thấy làbác gái nhiệt tâm lần trước, vội vàng hỏi.

-Ủa, cháu không biết à? Haingười đã tới Yên Kinh rồi. EmNhụy vìnóng vội muốn gặp congái VũTích, nên tuần trước đã mang theo cụ đirồi. Saocác cháu còn chưa biết?

Bác gái nói xong nhìn Lâm Vân, rồi nhìn Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương ởbên cạnh. Tuynhiên bà talập tức nhận raHàn VũTích là congái của Ninh Nhụy.

Không nghĩ tới congái của Ninh Nhụy lại xinh đẹp như vậy. Mà conrể của cô tacũng không tồi. Ninh Nhụy vàcụ tìm được congái, conrể như vậy coinhư làđổi đời. Haingười đó đã chịu khổ quá lâu rồi.

Hàn VũTích nghe thấy mẹ mình vẫn còn sống, còn ởtrong một căn phòng rách nát như vậy, nước mắt liền rơi lãchã. Thân thể lung laysuýt nữa ngã xuống. Lâm Vân thấy thế vội vàng đỡ Hàn VũTích.

Hàn VũTích runrẩy bắt lấy cánh taycủa Lâm Vân hỏi:

-Mẹ emthực sự còn sống sao?

-Đúng vậy, anhđã gặp mẹ rồi. Mẹ và bàcủa emđều rất khỏe. Emkhông cần phải lolắng đâu. Sở dĩlúc trước anhkhông nói cho em vìsợ em lolắng. Hiện tại haingười đó đitới Yên Kinh thì người tập đoàn Vân Môn nhất định sẽ đón haingười. Chúng ta mautrở về thôi.

Lâm Vân nói xong, chào từ biệt bác gái nhiệt tâm này:

-Cảm ơnbác, bọn cháu điđây.

Lâm Vân dẫn theo Hàn VũTích vàLiễu Nhược Sương đitới một nơi vắng vẻ. Lâm Vân còn chưa nói gì, Liễu Nhược Sương đã tự động đitới bên người của Lâm Vân để chohắn ôm. Nàng cũng biết Lâm Vân muốn baytrở về Yên Kinh, bởi vìHàn VũTích muốn nhanh chóng gặp lại mẹ của chị ấy. Lâm Vân cũng không cótâm tình đùa cợt Liễu Nhược Sương, trực tiếp điều khiển PhiVân Trùy, bayvề hướng Yên Kinh.

Bởi vìmang theo Liễu Nhược Sương vàHàn VũTích, chonên Lâm Vân không dám bayquá nhanh. Nhưng chỉ cần chưa tới 30phút đã tới địa phận của Yên Kinh. Lâm Vân đỗ xuống một đoạn đường vắng vẻ, gọi một chiếc xerồi bảo lái xe đithẳng tới tòa nhà Vân Môn.

-Để emxuống đây cũng được.

Lúc xe đi quahọc viện yhọc cổ truyền Yên Kinh, Liễu Nhược Sương liền xuống xetrước.

- VũTích, emkhông cần phải sốt ruột đâu. Mẹ của emđã tới nhà của chúng tarồi. Hiện tại mẹ emđang nói chuyện với mẹ anh vàLâm Hinh.

Lâm Vân dùng thần thức đã nhìn thấy mẹ của Hàn VũTích ởtrong nhà mình. Liền bảo tài xế đitới khunhà của mình.

-Vâng.

Hàn VũTích chỉ chăm chú bắt lấy cánh taycủa Lâm Vân, không hỏi vì saohắn biết được. Bởi vìhiện tại nàng rất nóng ruột.

Rất nhanh xeđã tới khunhà của Lâm Vân. Lâm Vân vàHàn VũTích xuống xe.Lâm Hinh đã nhìn thấy haingười, vội vàng chạy tới, giữ chặt taycủa Hàn VũTích, hưng phấn kêu lên:

- Anhtrai, chị dâu…À, chị dâu, mẹ của chị cũng tới đó, chúng tavào nhà đithôi.

Thấy anhtrai vàchị dâu đều bình yên vôsự, trong lòng Lâm Hinh hưng phấn không thôi.

Hà Anh vàNinh Nhụy đang nói chuyện, trông thấy Hàn VũTích đivào, Ninh Nhụy lập tức đứng lên. Tuy cô tađã nhiều năm không gặp congái của mình, nhưng vừa nhìn thấy mặt conbé, cảm giác thân tình đã khiến cô tanhận rađược ngay.

## 317. Chương 260: Hàng Nhái

-Mẹ…

Hàn VũTích gọi một tiếng, rồi không biết nói gìnữa. Đã baonhiêu lần nàng ngắm nhìn hình của mẹ trên bức ảnh duynhất đã vàng ốkia. Baonhiêu lần nhìn những đứa trẻ khác cóngười mẹ để yêu thương. Nàng luôn nghĩ nếu mình cũng cómột người mẹ thì thật tốt. Thật không ngờ, hiện tại mẹ của mình đang ởngay trước mắt.

- VũTích…

Ninh Nhụy vốn tưởng congái mình đã mất, mỗi lần nhớ tới congái mình, nàng lại cảm thấy tự trách bản thân. Cô tacũng thật không ngờ, hơn haimươi năm sau, mình cóthể gặp lại đứa congái màmình tưởng đã quađời.

Hai mẹ con ômnhau, nghẹn ngào khóc.

- VũTích, mẹ congặp nhau phải vuivẻ mới đúng.

Hà Anhthấy haimẹ conkhóc rất thương tâm, vội vàng khuyên nhủ.

-Đúng vậy, lúc này chúng taphải vuivẻ mới phải. VũTích, để mẹ nhìn mặt conxem. Mẹ xinlỗi con, vìđã để conchịu khổ một mình lâu như vậy. À,để mẹ dẫn con đigặp bàngoại.

Ninh Nhụy gặp lại congái, tâm tình kích động màquên mất việc chào hỏi Lâm Vân.

-Lâm Vân, anh đicùng emtới gặp bàngoại nhé.

Hàn VũTích cũng nhớ tới Lâm Vân.

-Mẹ, mẹ và VũTích đigặp bàngoại trước đi. Tínữa consẽ tới.

Lâm Vân biết mẹ con haingười đã lâu không gặp mặt, nhất định còn nhiều lời muốn nói.

-Vâng.

Hàn VũTích lau launước mắt, cùng mẹ mình đilên tầng.

Thấy Hàn VũTích cùng mẹ của con bé đilên tầng, Hà Anhcũng launước mắt. Trong lòng tự nhủ, vận mệnh của Ninh Nhụy thật giống như mình. Mình chỉ maymắn hơn là contrai của mình không bị đuổi raLâm gia. Mà haiđứa consinh đôi kiacủa Ninh Nhụy lại bị Hàn gianghi ngờ, rồi bị đuổi đi. Người của Hàn giathực sự quá độc ác.

-Mẹ và em cókhỏe không?

Lâm Vân thấy mẫu thân cóchút thương cảm, liền đilên phía trước hỏi.

-Mẹ và emđều khỏe lắm. Tam gia giacòn tới gặp mẹ một lần. Chacủa concũng tới một lần, nhưng mẹ không để ýtới ông ấy. Cũng may là conđã tìm được VũTích trở về. Vân à,lần này đừng đibiệt tăm biệt tích nữa nhé. Hiện tại ởbên ngoài không yên ổn đâu. Trên TVmỗi ngày đều nói về việc mất anninh ởcác quốc gia gìđó. Conđừng để mọi người lolắng nữa.

Hà Anhthấy contrai đã tìm được condâu về, cuối cùng mới antâm.

- Anhơi, chị Văn tới.

Ở bên ngoài vang lên tiếng Lâm Hinh.

Mông Văn đitheo Lâm Hinh vào nhà. Nàng trông thấy Lâm Vân vẫn bình yên vôsự, trong mắt hiện lên một tia vuimừng.

-Mông Văn, anhvừa về tới nhà emđã tới rồi. Ha ha, tintức của emlinh thông thật đấy.

Từ khitìm được VũTích, tâm tình của Lâm Vân rất thoải mái. Nói chuyện cũng trở nên tùy ýnhư trước. Không còn vẻ trầm trọng nữa. Thậm chí khinói chuyện với Liễu Nhược Sương còn mang theo vẻ đùa giỡn.

-Cháu chào bác.

Mông Văn chào Hà Anhtrước, sauđó mới ngồi xuống nói:

-Lâm Vân, chúc mừng anhđã tìm được VũTích. Anhthật là cóbản lĩnh.

Trong lòng Mông Văn đã cóchút hoài nghi chuyện của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao cóliên quatới Lâm Vân. Nhưng vấn đề này vượt quá mức tưởng tượng của nàng. Nên Mông Văn không dám khẳng định. Hiện tại cả thế giới đều đang loạn xìngầu lên vìchuyện đó..

-Mông Văn, emtìm anh cóviệc gìkhông? Anhđang định tới công tynhìn một chút.

Lâm Vân rót một chén trà choMông Văn, vừa cười vừa nói.

- Emtới đây làthông báo với anhvài chuyện. Emnghi ngờ trong công tymình cóngười giở trò. Gần đây córất nhiều sản phẩm nhái Dưỡng sinh hoàn vàDưỡng Nhan Hoàn tung rathị trường. Tuycách điều chế của chúng không giống như chúng ta,nhưng córất nhiều hiệu quả lại như nhau. Em chorằng cóngười đã bán đứng lợi ích của công ty.Nhưng saumột hồi kiểm tracẩn thận, vẫn không phát hiện rakẻ tình nghi.

-Những loại thuốc nhái này khitung rathị trường chỉ lấy cái tên khác, nhưng hiệu quả lại rất giống. Bọn emđã muamột vài sản phẩm về rồi thử nghiệm qua. Tuyhiệu quả không thể theo kịp sản phẩm của chúng ta,nhưng nếu cứ để như vậy, bọn chúng sẽ dần dần cải thiện tốt hơn.

- Màsản phẩm của bọn chúng rẻ hơn chúng tarất nhiều. Sản lượng còn đang tăng thêm. Sớm muộn gìcũng cómột ngày, sản phẩm nhái sẽ vượt quasản phẩm của chúng ta.Không chỉ là haisản phẩm kia, sản phẩm Dưỡng Vị Hoàn (Vi: Dạ dày) màchúng tamới tung rathị trường một tháng, cũng đã cósản phẩm làm nhái rồi.

-Hơn nữa, hiệu quả của hàng nhái đang dần dần tăng cao. Điều này thật là kýquái. Tuysản phẩm đó vẫn kém hiệu quả hơn chúng tarất nhiều, nhưng giá cả lại rẻ hơn. Hơn nữa bởi vìchúng tasản xuất không kịp, nên bọn chúng mượn hơi của chúng ta,hàng hóa của bọn chúng bán cũng rất chạy.

Nghe Mông Văn báo cáo xong, Lâm Vân không lên tiếng. Chỉ gõ gõcái bàn, suynghĩ.

- Anhtrai, Tam gia giavừa gọi điện,, bảo rằng tối nay vôluân như thế nào anhcũng phải tới chỗ gia giamột chuyến. Gia gia cóchuyện rất quan trọng muốn nói với anh.

Lâm Vân đang suynghĩ, thì Lâm Hinh đã vội vàng từ trên tầng chạy xuống.

-Vậy à, emgọi lại cho Tam giagia, bảo rằng buổi tối anhsẽ tới đó. Mông Văn, em đitheo anh.

Lâm Vân nói xong, đứng lên dẫn Mông Văn tới phòng đọc sách.

Đóng cửa lại, Lâm Vân hỏi:

-Về chuyện này, em cótính toán như thế nào?

Mông Văn dodự nửa ngày, mới lên tiếng:

-Bởi vìngười phụ trách cách điều chế làchú Chân, LýThanh, vàDiệp Điềm. Bangười kianhất định sẽ không tiết lộ. Màđơn thuốc cũng không phải phân phối chomỗi người, mà làchia chosáu người, mỗi người quản lýsản xuất một phần. Màdược liệu chúng ta thuthập làcùng lúc thu, người khác không cókhả năng dựa vào đó đề tính toán phương thuốc. Nhưng việc đưa dược thảo xuống các nhà xưởng là dotrụ sở gọi điện thoại chuyển tới. Emhoài nghi điện thoại của chúng tabị nghe lén. Hơn nữa bọn chúng còn biết số hiệu của các loại dược thảo. Tuyngười nghe lén không thể biết chính xác cách điều chế, nhưng bọn họ cóthể dựa vào các dược thảo màchúng taphân phối xuống, rồi suyđoán ra.

Nghe Mông Văn phân tích như vậy, Lâm Vân không nói gì, saumột lúc mới nói:

-Khả năng điện thoại bị nghe lén làrất lớn. Chỉ làkhông biết kẻ nào có ganlớn như vậy?

- Emđã từng điều trachủ tịch của các tập đoàn viễn thông cóthể lấy cắp thông tinliên lạc của chúng ta.Một người làTần Bang Trung của Tần gia, một người là LýDanh Sinh của Lýgia. Emhoài nghi haingười này, bởi vìbọn họ cóchút liên hệ với anh. Hơn nữa bọn họ khẳng định cóchuyên giavề lĩnh vực điều chế dược phẩm. Emđã muaDưỡng sinh hoàn vàDưỡng Nhan Hoàn nhái ởbên ngoài, rồi phân tích thành phần bên trong nó. Thành phần của nóchỉ khác với sản phẩm chúng tavài loại dược thảo vàsố lượng phachế màthôi. Nhưng nếu tình hình này cứ kéo dài như vậy, emrất hoài nghi sản phẩm của bọn chúng sẽ bán vượt quachúng ta. Mà emcũng trađược, mấy nơi sản xuất hàng nhái đều thuộc về các xínghiệp của Lý gia vàTần gia.

Mông Văn nói xong, lolắng nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân nghe vậy chỉ cười nói:

- Xem rađã rõkẻ tình nghi là ai.Nhưng emkhông cần phải lolắng. Cho dùbọn chúng cóbiết toàn bộ dược thảo trong phương thuốc, nhưng nếu không cócách điều chề cụ thể, thì bọn chúng không thể nào sản xuất thuốc cótác dụng như chúng tađược. Chỉ làchuyện này về sauđừng dùng điện thoại để liên lạc nữa. Dám theo dõi điện thoại của chúng ta,hừ.

-Chúng ta cóthể kiện bọn chúng…

Mông Văn còn chưa nói hết, Lâm Vân đã khoát tayngắt lời.

-Không cần đâu. Bọn chúng đã dám làm vậy, thì chắc chắn sẽ không để lại dấu vết. Mà cho dùbọn chúng để lại dấu vết, anhcũng không muốn dong dài với bọn chúng. Bọn chúng đã thích chơi, thì anhchơi đến cùng.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng.

-Lâm Vân…

Mông Văn cóchút lolắng nhìn Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn lại sử dụng thủ đoạn như với Tần gialần trước. Phá hủy toàn bộ ngành thông tincủa quốc giasao? Làm như vậy đúng làthì đã làm lớn chuyện rồi.

-Mông Văn, anhbiết emnghĩ cái gì. Anhsẽ không lỗ mãng như vậy, cho dùviệc đó với anhrất đơn giản. Anhchỉ thích trảm thảo trừ căn màthôi. Emlập tức chongười thu muanhựa cây Tùng thân đỏ. Có baonhiêu thubấy nhiêu. Sauđó thì chocâc nhà máy điện tử dừng sản xuất các sản phẩm mới. Màchuyển sang sản xuất linh kiện điện tử chữ T.Xây dựng hoặc mualại thêm hainhà xưởng, chuyên sản xuất Microchip. Đồng thời thành lập hainhà xưởng sản xuất khuôn đúc. Nếu tài chính không đủ thì cứ thông báo với anh. Anhcũng muốn lấy đọc trị độc. Anhsẽ lột sạch thủ đoạn buôn bán của bọn chúng, rồi đá baybọn chúng đi. Haha…

Lâm Vân nói xong cười hahả.

Mông Văn nghe thấy vậy, mặt đỏ lên. Trong lòng tự nhủ, Lâm Vân ănnói thật làtục tĩu. Tuynhiên, cũng rất tò mòLâm Vân muốn chế tạo áigì. Đành kỳ quái hỏi:

-Chúng tamuốn sản xuất cái gì à?

-Ngành thông tincủa Hoaquốc rất hiện đại sao? Anhmuốn thiết lập một hệ thống liên lạc thông tincủa riêng mình. Không cần phải dùng đường dây thông tincủa các tập đoàn khác để liên lạc. Cólẽ, cả nước sẽ không còn aidùng thiết bị thông tincủa hainhà kianữa. Chúng nósẽ bị đào thải. Từ nayvề sau, thư từ của cả thế giới đều sẽ thông qua‘Vân Môn thông tín’.

Lâm Vân ngạo nhiên nói. Trong đầu thì suynghĩ, thủ đoạn như vậy hainhà kiacũng lấy rađược. Sớm biết bọn chúng sẽ không anphận mà.

## 318. Chương 261: Kế Hoạch Lớn

- A,điều này…

Mông Văn thầm nghĩ, làm được điều đó quả thực giống như người sinói mộng. Nếu làmột tập đoàn viễn thông thì còn cóchút khả năng. Lâm Vân nói chuyện quả thực khoác lác quá mức. Cho dù cótài chính khổng lồ đichăng nữa, nhưng aidám đảm bảo toàn bộ mọi người sẽ dùng hệ thống của ngươi?

Huống hồ Lâm Vân còn nói thư từ của cả thế giới đều phải thông quatập đoàn Vân Môn, đây quả thực làđiên rồi.

- Emcứ dựa theo lời anh màlàm đi.

Lâm Vân thấy bộ dạng khó tincủa Mông Văn, cười nhạt một tiếng. Biểu lộ vôcùng tự tin vàchắc chắn.

Mông Văn nhìn Lâm Vân, cũng không khuyên bảo cái gì. Dùsao, tiền làtiền của hắn. Hắn muốn làm như thế nào thì làm. Đành phải nói:

-Vâng, hiện tại tài chính của công tyrất đủ. Emsẽ lập tức phân phó chocấp dưới. Mà cócần giữ bímật về việc thu muatài liệu haykhông?

-Không cần đâu, cho dùbọn chúng biết chúng ta thu muatài liệu gì, thì chỉ có anhmới biết dùng. Những người khác sẽ không biết cách sản xuất.

Lâm Vân rất tự tinnói.

-Vậy thì tốt.

Mông Văn nói xong, định rời đi.

-Mông Văn, emchờ một chút. Hiện tại anh cónửa cây dược thảo, anhsẽ giúp emxóa bỏ vết sẹo trên mặt.

Trong lòng Lâm Vân thì nói, nửa cây Địa Lanđã dùng qua, nếu không dùng nốt thì sẽ mất đihiệu lực.

-Vâng, cảm ơnanh.

Mông Văn vốn không muốn chữa trị. Congái làm đẹp vìngười mình yêu, nhưng mình làm đẹp cho aixem? Huống hồ, Lâm Vân cóthể xóa bỏ toàn bộ vết sẹo trên mình sao? Lưu lại một vết sẹo mờ, còn không bằng cứ để như vậy.

Chỉ làngười khác luôn dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Mặc dùmình không quan tâm, nhưng dù saocũng làtổng giám đốc của một công ty.Hình ảnh như vậy cũng không tốt chocông tylắm. MàMỹ Nađã nói VũTích cũng từng cósẹo trên mặt như mình. Nhờ Lâm Vân màkhuôn mặt của côấy đã trở lại như bình thường.

Tuy Mông Văn không quá tintưởng, nhưng lại cảm thấy Mỹ Nakhông cần phải lừa gạt nàng.

Thấy Mông Văn đồng ý,Lâm Vân gật đầu, bảo nàng nằm xuống giường. Lấy kimchâm, đâm vào huyệt ngủ của nàng. Sauđó lấy ranửa cây Địa Lan, giống như trị liệu cho VũTích lần trước. Giúp nàng xóa đitoàn bộ vết sẹo đã đóng vẩy trên mặt. Rồi dùng Địa Lan vàchân khí khôi phục lại dung mạo chonàng.

Hiện tại tuvị của Lâm Vân đã là haisao, nên việc chữa trị nhanh hơn rất nhiều. Làm xong mọi việc, Lâm Vân mới rút kimchâm ởhuyệt ngủ ra.

-Đã xong rồi à?

Mông Văn thấy Lâm Vân đứng ởbên giường, mặt đỏ lên nói. Nàng cảm giác tưthế này của mình cóchút bất lịch sử.

- Anhđã xóa bỏ vết sẹo trên mặt emrồi đó. Tínữa emcũng uống một viên Dưỡng Nhan Hoàn, rồi đi radùng cơm luôn. Anh ởbên ngoài chờ em.

Lâm Vân nói xong, cười một tiếng, rồi xoay người đi rangoài.

Mông Văn sờ sờ khuôn mặt của mình, không còn sờ tới vết sẹo nữa. Mặc dùnàng không quan tâm dung mạo của mình, nhưng trong lòng vẫn rất kích động. Vội vàng đitới trước một cái gương, trong gương làmột khuôn mặt không hề tívết, cũng không thấy một dấu vết đã từng bị thương ởmặt.

Bàn taycủa Mông Văn bắt đầu runrẩy. Trên đời lại có ythuật như vậy sao? Quả thực làphép thuật của thần tiên.

Lúc Lâm Vân xuống tầng VũTích, mẹ vợ và bàngoại đều ởđó. Lâm Vân vội vàng đitới gọi một tiếng nãi nãi. Kỳ thực bàngoại của VũTích vẫn chưa tới bảy mươi tuổi. Hiện tại lại uống một viên Dưỡng sinh hoàn, tinh thần càng rất tốt, không cóchút già cả nào. Bà tatrông thấy Lâm Vân đixuống, rất là caohứng. Càng nhìn cháu rể càng thấy hài lòng.

Lâm Vân thấy conmắt của VũTích vẫn còn đỏ, biết bangười đang nói chuyện trước kia, vội vàng nói:

-Nãi nãi vàmọi người đidùng cơm thôi.

Hàn VũTích đứng lên, nắm chặt taycánh taycủa Lâm Vân. Nếu không phải cónhiều người ởđây, nàng đã nhào vào ngực của Lâm Vân rồi. Lâm Vân biết tâm tình của nàng, vỗ vỗ lưng nàng nói:

-Chuyện đã quathì cho nó quađi. Chúng tacòn cả tương laiphía trước.

-Vâng.

Thanh âmcủa Hàn VũTích rất nhẹ, nhưng tràn đầy yêu thương. Mọi người ởđây đều nghe thấy rất rõràng. Vài trưởng bối đều âmthầm vuimừng.

-Chị Văn đâu anhtrai?

Hôm nayLâm Hinh vàmẫu thân nấu một bàn thức ăn. Tuyhiện tại Lâm Hinh vàmẫu thân rất cótiền, nhưng haingười không thuê bảo mẫu gìcả. Chỉ cómột người quét dọn vệ sinh vào mỗi tuần. Còn đâu thì đều tự mình làm.

-Chị tới rồi đây.

Nghe thấy Lâm Hinh gọi mình, Mông Văn liền đixuống tầng.

-Chị Văn, mặt chị không còn sẹo nữa kìa? Chị thật làxinh đẹp.

Lâm Hinh thấy trên mặt của Mông Văn đã không còn vết sẹo nào, liền biết anhtrai đã giúp chị ấy trị liệu tốt.

- LàLâm Vân giúp chị. Màmuốn nói xinh đẹp, thì emphải nói tới VũTích mới đúng.

Khuôn mặt của Mông Văn đã khôi phục lại vẻ túlệ, nên tâm tình rất tốt.

-Chị vàchị dâu đều xinh đẹp, đều đẹp hơn em. Anhtrai, lúc nào đó anhcũng giúp emnhé.

Lâm Hinh tiến lên, đung đưa cánh taycủa Lâm Vân.

-Lâm Hinh, emđã rất đẹp rồi, không cần phải anhtrai emtrị liệu đâu.

Hàn VũTích vội vàng nói ra.Nàng biết lúc Lâm Vân giúp mình trị liệu đã rất vất vả. Màkhuôn mặt của Lâm Hinh vốn đã bóng loáng, đâu cần phải Lâm Vân giúp con bétrị liệu.

Lâm Vân biết ýcủa Hàn VũTích, nhưng Lâm Hinh lại không biết. Tuyvậy nàng cũng không đòi hỏi thêm, vội vàng buông tay ra.Mọi người vừa ngồi xuống bàn ăncơm, Lâm Vân liền gãi gãi vào taycủa của VũTích. Hàn VũTích biết ýcủa Lâm Vân, nhìn Lâm Vân, xemhắn muốn nói gì, thì Lâm Hinh lại lên tiếng cắt đứt.

- Anhtrai, chị dâu, đừng bímật ân áinhư thế nữa, mau ăncơm thôi, emđói chết rồi nè.

Lâm Hinh còn chưa dứt lời đã bị Hà Anhđánh một cái.

- Con béchết tiệt, không biết lớn nhỏ gìcả.

Một bữa cơm này ănrất vuivẻ vàấm cúng. Sau khicơm nước xong, Mông Văn cáo từ trở về nhà. Lâm Hinh và VũTích thuthập bát đũa. HàAnh, Ninh Nhụy và bàngoại VũTích thì ngồi nói chuyện phiếm. Bangười đều rất hài lòng với concháu của mình.

- VũTích, chúng ta đilên tầng trước đi.

Lâm Vân dắt tay VũTích lên tầng. Vài vị trưởng bối nhìn nhau cười, trong đầu đang suynghĩ không biết khinào thì cóthể ômcháu.

Lâm Vân vừa đóng cửa lại, Hàn VũTích đã ômchặt lấy hắn, nói:

-Lão công, cảm ơnanh, cảm ơn anhđã giúp emtìm lại mẹ và bàngoại, em…

-Đã biết anh làlão công của emrồi, còn cảm ơnlàm gì. Đưa taycủa emđây, để anh xem em tuluyện như thế nào rồi?

Lâm Vân nói xong, nắm lấy cổ taycủa Hàn VũTích.

- A, emđã luyện tới Luyện Khí một tầng điên phong, sắp lên tầng thứ hairồi? Không biết linh căn của em làlinh căn gìvậy? Sao có tuluyện thần tốc như thế?

Tốc độ tuluyện của Hàn VũTích khiến Lâm Vân rất làkinh ngạc.

- Emchỉ muốn tuluyện nhanh tới Trúc Cơ, như vậy chúng ta cóthể…

Trong lòng của Hàn VũTích cóchút xinlỗi Lâm Vân. Tuy haingười đã kết hôn nhiều năm như vậy, nhưng nàng không thể làm tròn trách nhiệm của một người vợ.

Lâm Vân biết Hàn VũTích suynghĩ cái gì, cầm lấy bàn taycủa nàng nói:

-Thời gian chúng tabên nhau còn dài mà, emkhông cần phải lolắng điều này đâu. Với tưchất của em,chưa tới năm năm là cóthể Trúc Cơ.

-Cái gì? Cần lâu như vậy sao? Emđã nói với bàngoại rằng năm sauthì có…

Hàn VũTích nói tới đây, cóchút ngượng ngùng dừng lại. Suýt nữa thì nói ước định của mình và bàngoại.

Nghe Hàn VũTích nói như vậy, Lâm Vân rất làyêu thương kéo taynàng, nói:

- Tưchất của em vôcùng tốt. Cólẽ nếu gặp cơduyên thì hainăm Trúc Cơcũng không phải làkhông cókhả năng. Chỉ cần chúng tacùng nhau nỗ lực làđược.

Lâm Vân biết, nếu không gặp kỳ ngộ gì, thì trong vòng hainăm không thể Trúc Cơđược. Màđã làkỳ ngộ thì chỉ cóthể ngộ chứ không thể cầu. Chẳng hạn như việc Lâm Vân kiếm được nhiều linh thạch vàpháp khí làchỉ dokỳ ngộ. Tuynhiên, cái bộ ‘Cơ sở về đạn trận’ kiakhông biết cóthể giúp hắn điều chế một số đan dược tăng quá trinh tuluyện cho VũTích không?

Nghĩ tới đây, Lâm Vân quyết định nghiên cứu cái thẻ ngọc kiaxem. Đợi choHàn VũTích luyện tới Luyện Khí tầng thức haithì sẽ dạy nàng Tiên Thủy Quyết. Như vậy khả năng tuluyện của nàng cóthể sẽ nhanh hơn. Giống như mình vậy, sau khi tuluyện xong Tiên Thủy Quyết, thì tốc độ tuluyện tăng lên rất nhiều.

- VũTích, anhtới chỗ của Tam gia giađây, em ởnhà tuluyện đi. Anhsẽ đinhanh thôi.

Lâm Vân nói xong, xuống tầng chào mọi người rồi đitới đại viện của Lâm gia. Hắn không biết lão giatử cóviệc gìquan trọng màcần gặp mình.

Lâm Vân vừa đitới đại viện của Lâm gia, thì đã thấy DưDụ chờ ởđó. DưDụ trông thấy Lâm Vân tới, rất caohứng chạy tới nói:

-Thiếu giaVân, lão giatử đã ởphòng sách chờ cậu. Cậu đitheo tôi.

Lâm Vân chào hỏi quaDự Dụ rồi đitheo ytới thẳng phòng sách của lão giatử. Trong lòng còn đang suynghĩ, cái tay DưDụ này cóchút cổ hủ. Thời hiện đại rồi còn gọi thiếu gianày thiếu gianọ. Chắc là y đitheo lão giatử lâu năm như vậy, ítnhiều cũng nhiễm thói quen của người già.

## 319. Chương 262 (1): Lo Lắng Của Lâm Lộ Trọng

Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân đivào, lập tức nói:

-Cháu ngồi đi.

- Tam giagia, gia giatìm cháu cóviệc gìkhông?

Lâm Vân vừa ngồi xuống lập tức hỏi.

Thần sắc của Lâm Lộ Trọng cóchút nghiêm túc, gật đầu nói:

-Lần này cómột việc cần thương lượng với cháu. Còn một tháng nữa là tavề hưu rồi. Cháu nói thật cho tabiết, việc liên quan tới tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, oanh động cả thế giới cóphải docháu làm không?

-Đúng vậy, chính là docháu làm.

Lâm Vân không hề có ýgiấu diếm. Hắn biết córất nhiều người đang hoài nghi hắn, chỉ làkhông cóchứng cứ màthôi.

-Ừ, lần này cháu làm không sai, không để lại dấu vết nào. Nhưng vẫn córất nhiều người đang hoài nghi cháu. Bọn họ chorằng hung thủ tiêu diệt Hắc Thủ Băng Đao cóliên quatới cháu. Mặc kệ tổ chức này cóquan hệ gìvới cháu haykhông, tasẽ không hỏi kỹ càng. Tasắp phải về hưu rồi. Sau khi tavề hưu, vị trí trung tâm của quốc giasẽ không còn người của Lâm gianữa. Về sauchúng tahoàn toàn phải dựa vào bản thân mình.

- Chonên đừng làm những chuyện như làm với Tần gialần trước, hoặc làlàm nhưng không nên quá rêu rao. Phải biết rằng, cứng quá sẽ gẫy. Người tài bacủa quốc gia córất nhiều, không chỉ cómột mình cháu đâu. Lúc trước cháu làhuấn luyện viên Lâm của Long Ảnh, Diệp gia, Từ gia vàLục giađều giúp đỡ Lâm giacủa chúng tarất nhiều. Hơn nữa thủ trưởng số một Trường Mình Hiển rất thưởng thức những việc làm của cháu ởrừng rậm Amazon.

-Với lại những việc cháu làm lúc trước không gây ảnh hưởng lớn, chỉ giáo huấn Tần Thăng một trận màthôi. Nhưng những chuyện như vậy không thể để phát sinh nữa. Phải biết rằng ‘Người đitrà nguội’. Cháu hiện tại không ởLong Ảnh, huống hồ Diệp Sở Thiên đã sớm về hưu, tacũng sắp về hưu. Nên về saucháu cần khiêm tốn một chút. Màcháu cũng nên coichừng Tần gia và Lý giatrả thù đấy.

-Hiện tại tập đoàn Vân Môn của cháu như mặt trởi giữa trưa, người ngấp nghé tập đoàn không ít. Giống như việc VũTích bắt cóc là cóliên hệ với nóvậy. Vốn lúc đầu ta có ýdịnh chocháu kết hôn với cháu gái của Từ gia, như vậy sẽ cótrợ giúp rất lớn với sự nghiệp saunày của cháu. Nhưng cháu và VũTích ân áinhư vậy, tasẽ không nhắc lại.

Lâm lão giatử nói tới đây, thở dài một hơi. Rõràng ông tarất tiếc nuối về việc đám hỏi với Từ gia. Cháu của mình mặc dùnhiều, nhưng cóđược sự tán thành của lão Từ, chỉ cómột mình Lâm Vân màthôi. Các cháu nội khác, người tađều lười xem.

- Tam giagia, cháu biết phải làm như thế nào.

Lâm Vân hít một hơi. Trong lòng nói, dothói quen khoái ý âncừu của mình, nên không lolắng chuđáo như lão giatử. Chẳng lẽ cứ người thân bên mình xảy rachuyện, mình lại đối phó như với Hắc Thủ Băng Đao, giết một cái sạch sẽ sao?

-Ừ, cháu biết làtốt rồi. Lý Ly làhạng người như thế nào, tabiết rất rõ. Tên kia làmột tên không chịu cóhại, lại còn biết ẩn nhẫn. Tần Tiền thì hoàn toàn khác, ông tathì rộng lượng hơn. Tuy haingười đó không trực tiếp ra tayđối phó với cháu, nhưng saulưng chọc dao làkhông thể thiếu. Nghe nói gần đây Lý giađám hỏi với Tần gia. Làcháu nội của Lý Ly, LýDanh Sinh kết hôn với cháu gái của Tần Tiền, Tần Nhan.

- Hainhà này đều cóthù với Lâm giachúng ta.Một khi hainhà này đám hỏi, bọn họ sẽ liên kết lại với nhau đối phó với Lâm giachúng ta.Phỏng chừng, người màchúng đối phó trước chính làcháu, nên cháu phải cẩn thận. TuyLâm giacủa chúng takhông sợ, nhưng đã nói từ trước, chúng tacũng không mạnh hơn bọn họ là baonhiêu.

Lâm Lộ Trọng nói xong, thần sắc rất nghiêm túc.

Cóthể nói, Lâm gia cóLâm Vân cường thế như vậy, rất nhiều người dèchừng, cũng rất nhiều người vìthế oán hận Lâm gia. Ai dèchừng, aioán hận, thật không thể nói rõràng.

Lâm Vân hiểu ýcủa lão giatử. Chỉ làhắn không ngờ Lý gia vàTần gialiên kết với nhau nhanh như vậy, còn kéo cả đám hỏi tới. Tuynhiên, cho dùnhư vậy, cóthể làm gìđược hắn? Hiện tại Lâm Vân cóthể khẳng định những suyđoán của Mông Văn làchính xác. Rõràng cháu gái của bọn họ còn chưa vào nhà chồng, đã hợp tác đối phó tập đoàn Vân Môn của mình rồi. Thủ đoạn rút củi dưới đáy nồi này thật lợi hại.

Nếu không phải những người nắm quyền lực trung tâm trong tập đoàn Vân Môn đều làngười của mình, phỏng chừng đã bị hainhà kia muachuộc hết. Nhưng Lâm Vân không để những điều này vào trong lòng. Nói về cạnh tranh buôn bán, hắn còn sợ ai? Cho dùcác ngươi cónắm giữ ngành viễn thông của quốc giatrong taythì thế nào? Taliền lũng đoạn cả ngành đó chocác ngươi xem.

- Tam giagia, cháu cómột việc muốn hỏi giagia. Quốc giacủa chúng ta cóphải haykhông cómột tổ chức dị năng? Còn cóLuyện Khí Sĩ gìđó? Những người này cókhả năng gì?

Lâm Vân hỏi, đây mới làđiều hắn quan tâm hơn cả. Hắn muốn xác đinh xem cóngười cóthể uyhiếp được hắn haykhông, để làm tốt chuẩn bị.

Lâm Lộ Trọng cóchút kỳ quái nhìn Lâm Vân, trịnh trọng nói:

-Đây cũng làchuyện quan trọng mà tamuốn gọi cháu tới. Màcháu nghe chuyện này ởđâu vậy? Đây đều là bímật của quốc gia cơmà. Tuynhiên, nếu cháu đã biết, thì tasẽ nói rõràng hơn. Ta tintưởng cháu chắc sẽ không nói lung tung rabên ngoài

-Quốc giacủa chúng tađúng là cótổ chức dị năng, tổng cộng có 13người. Trong đó cóbốn người làLuyện Khí Sĩ. Về phần dị năng khác thì takhông rõràng lắm. Nhưng tabiết cómột người cókhả năng khống chế tinh thần. Nghe nói người này cóthể xâm nhập vào đầu óccủa người khác, rồi khống chế đầu óccủa người đó, bắt người đó làm theo ýcủa mình. Dị năng của yquả thật làlợi hại.

-Về phần Luyện Khí Sĩ, tanghe nói bọn họ cóthể điều khiển phiđao để công kích người khác, thậm chí còn không sợ súng đạn nữa. Dị năng làthiên sinh, màLuyện Khí Sĩ là cóthể tuluyện. Tuynhiên, người cóthể tuluyện Luyện Khí Sĩchỉ làmột người trong một trăm nghìn người. Không phải aicũng cóthể tuluyện thành công. Hơn nữa, quá trình tuluyện rất dài, phải vài chục năm mới cóchút thành tựu. Còn tốn rất nhiều tiền của.

- Chonên, từng Luyện Khí Sĩđều làtài sản quý giá của quốc giá. Tuyhàng năm quốc giatuyển chọn không ítngười tuluyện, nhưng thành công lại vôcùng ít.

- Ýcủa ta khinói tới việc này là, takhông biết cháu học từ đâu những bản lĩnh như vậy. Nhưng những người trong tổ chức dị năng kiađều không phải người bình thường, phỏng chừng aicũng lợi hại hơn cháu. Chonên sau khi tavề hưu, cháu phải anphận hơn một chút.

Nghe lão giatử nói như vậy, Lâm Vân âmthầm suynghĩ, aicũng lợi hại hơn mình? Cái này chắc không cókhả năng. Tuynhiên hắn cũng hiểu ýcủa lão giatử, nên không cócãi lại. Còn nguyên nhân Luyện Khí Sĩ ítnhư vậy, là dobọn họ không biết về linh căn màthôi. MàLuyện Khí Sĩnày rõràng làngười TuChân.

Điều này chứng tỏ tintức của Tào Khuê làkhông chính xác. Nhưng Lâm Vân cũng không dám khẳng định tintức của lão giatử cóchuẩn xác haykhông. Tuynhiên, nếu nói trong một trăm nghìn người mới cómột người cóthể tuluyện, haynói làmới cómột người cólinh căn, đây nhất định làkhông cókhả năng. Lâm Vân tintưởng, trong việc này cónguyên nhân khác.

Mà dị năng tinh thần kiathì giống như một thần pháp mêhoặc người trong công pháp tuchân. Không biết cóảnh hưởng gìtới mình không.

Thấy thái độ không cho làđúng của Lâm Vân, lão giatử đành phải nói tiếp:

-Cháu đừng coithường những người này. Nghe nói, Luyện Khí Sĩmạnh nhất trong tổ chức dị năng đã tới tầng thứ năm. Phải biết rằng, Luyện Khí Sĩ caonhất cũng chỉ tới tầng thứ tám màthôi. Nhưng tutới tầng tám thì chưa nghe nói qua. Màđến tới tầng thứ năm, là cóthể phóng ralửa, giống như thần tiên trong truyền thuyết vậy.

- Tuynhiên, cả quốc giachỉ cómột người như vậy. Các Luyện Khí Sĩkhác đều là do ybồi dưỡng được. Người này tên làSầm Luân. Nếu quốc giaphái người này tới, thì chứng tỏ quốc giamuốn bắt cháu lại, cho dù là tacũng không thể ngăn cản được. Nếu không phải người trong tổ chức dị năng không thích hợp với việc huấn luyện viên. Thì chức huấn luyện viên của Long Ảnh đã sớm giao chobọn họ rồi.

- Tuynhiên cháu cũng không cần quá mức lolắng. Lâm giacủa chúng tta có cơsở khá vững chắc, mặc dùkhông cóngười lợi hại như Sầm Luân, nhưng không phải aicũng cóthể coithường.

Lâm Vân nghe xong liền biết Luyện Khí Sĩnày luyện tới mức caonhất chỉ cótám tầng. Vậy thì không hề cósức uyhiếp gìđối với mình. Đến tầng năm màchỉ cóthể ngưng tụ cầu lửa thì rất bình thường. Phỏng chừng người đó không cókhả năng phóng raquá nhiều. Khoảng bốn năm cầu lửa làtới giới hạn rồi.

Nhưng ởthế giới này lại cóngười TuChân, như vậy nhóm người Luyện Khí Sĩphải biết tới sự tồn tại của linh thạch mới đúng. Chẳng lẽ bọn họ luyện không cần linh thạch sao? Nghĩ tới đây, lập tức hỏi:

- Tam giagia, gia gia cóbiết những người này tuluyện kiểu gìkhông?

-Chuyện này thì takhông biết, bởi đây là cơmật, phỏng chừng chỉ cóbọn họ mới biết được. Mà tacòn cómột việc muốn nói với cháu, việc này rất kỳ quái.

Nói tới đây, thần sắc của Lâm Lộ Trọng trở nên rất ngưng trọng.

## 320. Chương 262 (2): Lo Lắng Của Lâm Lộ Trọng

Nghe lão giatử nói trịnh trọng như vậy, Lâm Vân cũng rất hiếu kỳ. Làviệc gì mà cóthể khiến chomột người trải quasóng togió lớn như lão giatử cũng phải coitrọng như vậy.

-Nước Mĩsở dĩđề nghị thành lập đội quân đặc công quốc tế, hơn nữa còn lựa chọn những bộ đội đặc công ưu túnhất là cótính toán. Tuyhiện tại đội đặc công quốc tế bởi vìnhiều nguyên nhân còn chưa hoàn toàn chỉnh hợp, nhưng quốc giacủa chúng ta làmột trong năm quốc gia cóquyền điều hành hội liên hiệp này. Cũng vìnguyên nhân như vậy, màchúng tamới biết được mục đích của nước Mĩ.

- Ởmột chỗ bị NamBăng Dương và NamCực baoquanh, vệ tinh của nước Mĩđã chụp được chình của một kiến trúc hình cánh tayngười. Nhưng cánh taynày chỉ cóbốn ngón. Theo như lời của người Mĩ, bọn họ còn chụp được trên kiến trúc hình cánh tay kia làmột cái tháp cao. Ởgiữa tháp cao làmột cái đĩa bay.

-Theo như phán đoán của người Mĩ, đây làmột cái đĩa bayhình thanh kiếm. Bởi vìhọ không cócách nào tiếp cận khuvực kiến trúc đó. Cứ tới gần trong phạm vị nửa kmthì sẽ bị ánh sáng trên kiến trúc đó bắn chết. Bên Mỹ đã chết rất nhiều người, nhưng không cócách nào tiếp cận được gần. Đang lúc nước Mĩmuốn phá hủy nóthì thứ này đã tự động biến mất. Thậm chí cả cái tháp cao kiacũng biến mất.

- Tuyngười Mĩrất làhiếu khách, nhưng loại vật này cũng quả rợn người. Mặc dù cóảnh chụp, nhưng không aibiết người Mĩnói thật hay làgiả. Bởi người Mĩrất thích mấy cái trò về đĩa bay. Đã rất nhiều lần thấy họ làm giả bằng chứng về đĩa bayrồi tung lên mạng, chứ chúng tađều chưa từng thấy tận mắt.

-Nhưng tanghĩ lần này bọn họ muốn làm giả, vì saophải lựa chọn biện pháp thực tế, còn đưa rađề nghị thành lập đội đặc công như vậy? Màkỳ quái nhất chính là vì saobọn họ phải ngăn cản quốc giacủa chúng tavào năm quốc gia cóquyền lập kế hoạch? Sau khichúng tathành công vào được năm quốc giađó, người Mĩmới chịu nói raviệc này.

- Sau khichiếc đĩa baykỳ lạ kiabiến mất, ởxung quanh chỗ đó rõràng tìm được rất nhiều kimcương, đá quý, giá trị gộp lại bằng thunhập cả một năm của một quốc giatrung bình. Người Mĩcũng không có ýdấu giếm số tài sản đó. Hơn nữa còn cung cấp hàng mẫu, để chocác nhà khoa học của các quốc gianghiên cứu.

-Người Mĩ chorằng đây cóthể làđĩa baycủa người ngoài hành tinh, hơn nữa sức chiến đấu còn mạnh hơn chúng tarất nhiều. Vìphòng ngừa những đĩa baynày tấn công Trái Đất, người Mĩmới đề nghị thành lập đội đặc công.

-Mặc dùchỗ tốt đều dobọn họ cầm hết, nhưng chuyện này không thể không tìn hoàn toàn. Trải quamột cuộc phân tích của quốc giachúng ta,đều chorằng cái tháp cao kiađã từng xuất hiện trong nước. Hơn nữa người Mĩcòn biết đài caođã xuất hiện trong quốc giacủa chúng ta. Chonên mới muốn độc chiếm số tài sản kia.

-Mặc dùngười Mĩbiết nếu đã nói rachuyện này, chúng takhẳng định cóthể suyđoán ra.Nhưng bọn họ vẫn phải nói thật. Bởi vìnếu chuyện đĩa baytấn công làchính xác, như vậy rất nguy hiểm. Hiện tại chỗ đó đã bị phong tỏa, không chongười ngoài vào xem.

- Tuynhiên, đợi khiđội quân đặc công quốc tể chỉnh hợp xong, thì đội đặc công cóthể vào đó tìm hiểu tình hình. Chonên ta hyvọng cháu cóthể tạm thời trở lại Long Ảnh, xác nhận sự thật của đĩa baykia. Quốc giacủa chúng tađã cẩn thận tìm kiếm tòa tháp, nhưng một mực đều không tìm được. Chúng tacũng đã hoài nghi cóphải nước Mĩđã lấy trước rồi không. Taphỏng chừng quamột thời gian ngắn nữa, quân ủy sẽ điều cháu tới để thảo luận.

Lâm Lộ Trọng nói xong, cũng là caumày. Nói thật, ông takhông tinchuyện về đĩa bay. Trước kiađã nghe nói rất nhiều về chuyện này trên TV vàbáo đài. Thậm chí còn cóngười quay được video, nhưng trên thực tế, đều không có aichính thức tintưởng vào thứ này. Nếu quả thực làcó, thì đó làmột hồi tainạn với Địa Cầu.

-Đây làmột số tưliệu màtrợ thủ của tađã điều tra rađược. Cháu cầm lấy màxem.

Lâm Lộ Trọng nói xong, đưa choLâm Vân một xấp văn kiện.

Lâm Vân nhận lấy, mở ranhìn. Ởtrong có ghichép một số thông tin cơmật về sự tồn tại đĩa bay ởtrong nước vànước ngoài. Chẳng hạn như ngày 19tháng 9năm 1961, đoàn sứ giả mười người của Mĩ doBetty vàBarney Hill dẫn đầu tới NewZealand đã bị UFObắt cóc. Chẳng lẽ việc này làsự thật?

- Đi haykhông để cháu suynghĩ đã. Nhưng cháu không muốn rời đivợ và giađình của cháu. Lần trước có haitên bắt cóc bị cục cảnh sát bắt, hiện tại thế nào rồi?

Lâm Vân khép lại tập văn kiện, hỏi.

- Haitên này đã khai báo. Bọn chúng chính làthành viên của tổ chức Hắc Thủ Băng Đao. Chonên khicháu cứu được VũTích trở về, thì mọi người đều biết cháu cóliên quan tới việc tiêu diệt tổ chức Hắc Thủ Băng Đao. Nhưng bọn họ chỉ hoài nghi màthôi, vìkhông cóchứng cứ. Cháu phải chú ýnhững tên dưđảng còn lại trả thù đấy. Màhiện tại tập đoàn Vân Môn của cháu đã trở thành một công tytrọng điểm cần bảo vệ của quốc giarồi. Cháu chỉ cần biết điều đó làđược rồi.

-Mặc kệ cháu đã giải quyết tổ chức kianhư thế nào, nhưng ta hyvọng cháu không nên động vào tổ chức của quốc gia. Hành động này rất không sáng suốt, dù sao giađình vàcông tycủa cháu đều ởquốc gianày. Chắc cháu cũng hiểu ýcủa tachư?

Lâm Vân nói xong, nhìn Lâm Vân.

Ông tabiết đứa cháu trai này của mình làmột người to ganlớn mật. Ông tachỉ sợ nólại xằng bậy, chonên mới nói vậy để dự phòng.

Lúc Lâm Vân đi rađại viện của Lâm gia, trong lòng rất kỳ quái. Hắn biết các hành tinh khác là cósự sống, nhưng theo như tính toán của hắn trước đây, không cóhành tinh nào cóthể dựa vào khoa học kỹ thuật để baytới bay luigiữa các hành tinh được. Trừ khikhoa học kỹ thuật của hành tinh kiavượt quá mức tưởng tượng của hắn.

Còn về việc lão giatử đề nghị hắn kết hợp với quân đặc công của quốc gia, Lâm Vân quyết đoán cự tuyệt. Chỉ làkhông muốn nói trước mặt của lão giatử màthôi. Một chuyện như vậy, khẳng định quân ủy sẽ phái người tìm mình, lúc đó mình cóthể từ chối trước mắt họ. Mình ởlại Yên Kinh, người nhà mới đảm bảo antoàn. Hiện tại phải tăng tu vi caohơn rồi nói sau.

Việc người Mĩphát hiện rađĩa baychắc không phải làlung tung bịa đặt, cócăn cứ thì mới nói ranhư vậy. Một khithực sự cóngười hành tinh khác xâm lược Địa Cầu, với khoa học kỹ thuật rớt lại phía sau màtài nguyên lại phong phú như ởnơi này, nhất định sẽ bị chiếm đoạt. Mặc dùhắn không muốn để ýtới những chuyện như vậy, hắn không phải là anhhùng, nhưng người bên cạnh phải lám aobây giờ? Chonên chỉ cócách nhanh chóng tăng cường thực lực của bản thân.

Nếu như mình đoán không sai, nhóm người ngoài hành tinh này nếu muốn đitới Địa Cầu thì cần ítnhất vài năm, thậm chí làvài chục năm. Cho dù cótàu vũtrụ nhanh hơn nữa, cũng không thể dùng thời gian ngắn để đitừ hành tinh này tới hành tinh khác được.

Lâm Vân về tới nhà, tắm rửa xong, đivào phòng thì thấy VũTích đã ngủ. Nhìn vợ mình ngủ rất làyên bình, Lâm Vân quyết định, từ nayvề sausẽ không để chonàng gặp nguy hiểm nữa.

Tuy Lâm Vân đã rất nhẹ nhàng nằm xuống bên người Hàn VũTích, nhưng Hàn VũTích vẫn tỉnh lại. Cóthể thấy được nàng ngủ không sâu. Hàn VũTích thấy làLâm Vân, lập tức chui vào ngực hắn nói:

-Lão công, anhtrở về rồi à.

-Ừ, VũTích, nếu cómột ngày, anhmuốn tới một nơi rất xa,thậm chí cóthể không trở về, em…

Lâm Vân còn chưa nói hết lời, Hàn VũTích đã khẩn trương ômchặt Lâm Vân nói:

-Lão công, anhmuốn vứt bỏ em ởđây sao? Anh điđâu thì emsẽ đitheo đó…

Lời nói mang theo vẻ lolắng, căn bản không quan tâm Lâm Vân muốn đichỗ nào.

-Ừ, vôluận anh đitới đâu, anhđều sẽ mang emtheo.

Trong lòng Lâm Vân baylên một cỗ hào hùng. Âmthầm tự nhủ, nếu thật sự cóngười ngoài hành tinh tấn công thì như thế nào? Lúc đó thì tuvị của mình cũng đã rất caorồi.

Ngày hôm sau, Lâm Vân muốn Hàn VũTích giatăng tuluyện, mình thi đitới công ty,triệu tập LamCực, Mông Văn, Diệp Điềm và LýThanh mở một cuộc họp quan trọng. Rồi tuyên bố phương hướng về sau.

Tập đoàn Vân Môn, tài đại khí thô, chỉ trong thời gian ngắn ngủi batháng, đã xây dựng thêm mười nhà xưởng. Baogồm nhà máy sản xuất linh kiện điện tử, nhà máy sản xuất khuôn đúc, nhà máy sản xuất Microchip, vàmấy nhà máy lắp ráp.

Như vậy tập đoàn Vân Môn đã cómột khucông nghiệp lớn của riêng mình. Trong khucông nghiệp còn cóchỗ ởriêng chonhân viên của công ty.Ngay cả Mông Văn vàLâm Vân cũng chuyển tới đó ở. Chỗ đó cóthể nói lànơi cóhệ thống antoàn nhất của Yên Kinh. Thậm chí mấy cái quân khucòn không bằng.

Khu nhà dành riêng chonhân viên được gọi làVân Môn Viên. Nơi này cóhoàn cảnh rất làyên tĩnh vàxinh đẹp. Còn lànơi cóhệ thống antoàn bậc nhất Yên Kinh, dẫn tới rất nhiều người muốn muaphòng ốc ởnơi đây. Tuynhiên, rất ítngười cóthể muađược. Bởi vìnơi này chỉ dành riêng chongười của tập đoàn Vân Môn. Mẹ và bàngoại của Hàn VũTích, cùng mẹ và emgái của Lâm Vân đều chuyển vào Vân Môn Viên để ở.

Cũng chỉ cóvài người quen như Lục Dược vàmột vài nhân tài cóthể muamột phòng nhỏ trong này. Bản thân Lâm Vân thì một bên tuluyện, một bên tập trung chế tạo hệ thống viễn thông của riêng mình.

## 321. Chương 263: Tin Vui Của Hàn Vũ Tích

Lâm Vân đã thành thói quen mỗi khivề nhà, Hàn VũTích đều chạy tới ômlấy hắn. Nhưng hôm naylại cóchút kỳ quái. Bình thường thì ômmột lát lại buông ra,nhưng hôm nay sao ômlâu như vậy?

-Lão công, cómột tintức tốt muốn nói cho anhbiết. Anhđoán thử xem.

Hàn VũTích thần bínói.

Lâm Vân một taybế Hàn VũTích lên, hôn vào mặt nàng một cái nói:

- Emthì có bímật gìđể nói. Cóphải làtăng lên Luyện Khí tầng hairồi phải không?

- Sairồi, cho anhđoán thêm. Nếu anhđoán đúng, thì anhmuốn gìcũng được.

Hàn VũTích thấy Lâm Vân đoán sai, càng thêm cótinh thần.

Lâm Vân sững sờ, chẳng lẽ còn có tintức tốt nào khác? Những ngày này VũTích chỉ ởnhà tuluyện thôi mà? Trong chớp mắt lại âmthầm buồn cười, nhất định làLuyện Khí tầng hai, còn ravẻ thần bínữa.

- Cho dù anhđoán không đúng, nhưng bây giờ anhcũng cóthể làm mọi thứ mà.

Nói xong, taynhéo nhéo vào ngực của Hàn VũTích.

-Không được, anhchơi xấu. Nếu anhđoán không đúng, emsẽ không choanh…

Hàn VũTích còn chưa dứt lời taycủa Lâm Vân đã runlên, thiếu chút nữa đánh rơi Hàn VũTích xuống đất.

- Emđã…Luyện tới Luyện Khí tầng thứ barồi sao?

Lâm Vân đột nhiên phát hiện ra tuvị của VũTích đã làLuyện Khí tầng thứ ba.Trong thời gian này dovội vàng nghiên cứu chế tạo, rõràng không để ýtới. Ngoài kinh hỉ rakhông khỏi đau lòng.

-Lão công, là emmuốn cho anhkinh ngạc, nên mới không nói cho anhbiết.

Hàn VũTích hiểu tâm tưcủa Lâm Vân, trong lòng ngọt ngào. Nói xong liền ômcổ Lâm Vân, trao chohắn một nụ hôn thật sâu.

Hàn VũTích nhanh như vậy đã luyện tới Luyện Khí tầng ba,khiến choLâm Vân rất làkinh hỉ. Hắn thật không ngờ Hàn VũTích chỉ dựa vào haiviên linh thạch, trong thời gian batháng đã luyện tới Luyện Khí tầng ba. Cho dù làthiên tài của đại lục Thiên Hồng bất quá cũng chỉ như vậy màthôi. Ômlấy Hàn VũTích vào lòng, không nỡ buông tay.

Hàn VũTích không ngừng cố gắng tuluyện, chính vì choLâm Vân kinh hỉ. Nàng thấy Lâm Vân quả thực vuimừng như mình nghĩ, trong lòng càng ngọt như mía, ômhắn thật chặt.

- VũTích, Tiểu Lâm, ăncơm thôi.

Cửa phòng vốn không đóng, mẫu thân của Hàn VũTích đilên gọi congái và conrể xuống ăncơm, thì trông thấy conrể đang ômhôn congái, liền vội vàng đóng cửa lại.

Trong lòng cô tarất caohứng, cảm tình của congái mình và conrể tốt thật làtốt. Ngày nào cũng rất ân áivới nhau. Tuynhiên người trẻ tuổi đúng làkhông cókinh nghiệm, hôn môi cũng không đóng cửa lại. Congái của mình coinhư maymắn hơn mình nhiều lắm, tìm được một người quytúc tốt. Lau launước mắt, như vậy cô tađã rất thỏa mãn.

-A…

Hàn VũTích vội vàng buông Lâm Vân ra,sắc mặt đỏ bừng. Bị mẹ bắt quả tang đang hôn Lâm Vân, thật làmắc cỡ muốn chết.

- Ha ha, có gìđâu, cũng không phải làngười ngoài nhìn thấy. Emviệc gìphải ngại ngùng.

Lâm Vân cười hahả. Hàn VũTích luyện tới Luyện Khí tầng bakhiến hắn rất hưng phấn. Với tưchất này của VũTích, không chừng chỉ cần hainăm là cóthể Trúc Cơ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn lập tức nóng lên.

Hàn VũTích nghe Lâm Vân nói vậy, cũng cảm thấy hắn nóđúng. Làmẹ mình trông thấy, chứ phải aiđâu màngại. Tuynhiên, nếu hiện tại đixuống ăncơm thì vẫn cóchút xấu hổ.

Lâm Vân biết ýcủa Hàn VũTích, cười cười nói:

-Không vội đi ăncơm. Để anhdạy emcách sử dụng Tinh Giới đã. Còn dạy cho emmột vài phép thuật nhonhỏ.

Luyện Khí tầng bađã cóthể sử dụng một vài phép thuật đơn giản. Nhưng với Tiên Thủy Quyết, phát thuật đơn giản nhất phải tới tầng thứ năm mới cóthể sử dụng. Chonên Lâm Vân quyết định dạy nàng một ít.

Hai tiếng sau, Hàn VũTích mang theo vẻ mặt khiếp sợ nghịch Tinh Giới trong tay. Trong lòng đã bội phục lão công của mình, không cócách nào nói lên lời. TuyLâm Vân còn dạy chonàng một phép Phong Nhận Thuật. Thuận tay là cóthể chém đứt một cái ghế. Nhưng nàng lại thích khả năng chứa đồ vật của chiếc nhẫn hơn. Điều này thật làthần kỳ.

Khó trách lúc trước Lâm Vân cóthể tùy thời lấy ranhiều đồ vật như vậy. Từ nayvề sauchính mình chẳng phải cũng cóthể mang đồ vật đikhắp nơi như anhấy sao?

Thấy Hàn VũTích yêu mến chiếc nhẫn như vậy, Lâm Vân tiếp tục dạy chonàng TuThần Quyết, đồng thời chonàng thêm haimươi viên linh thạch.

Nguyên bản Hàn VũTích cố gắng tuluyện làđể chính thức làm vợ chồng với Lâm Vân. Nhưng hiện tại nàng cóthêm động lực khác, chonên ngoại trừ thời gian bên cạnh Lâm Vân, thời gian còn lại nàng đều dành hết choviệc tuluyện.

Mông Văn rất làkỳ quái. Sau khiLâm Vân tập hợp xong tài liệu thì rõràng tự thân động thủ. Dùng nhựa cây Tùng thân đỏ, lại hỗn hợp rất nhiều loại tài liệu tạo thành một đống bùn nguyên liệu.

Sau đó thì mang đống nguyên liệu đã trộn thành bùn kiatới tập đoàn Vân Môn, cất vào khohàng antoàn nhất. Cho dùnhư vậy, Lâm Vân vẫn còn bố trí mấy trận pháp bảo vệ xung quanh. Những trận pháp này đều làLâm Vân học được từ bộ ‘Cơ sở về đan trận’ trên cái thẻ tre. Kể cả sát trận, vây trận và mêtrận đều bày bố. Tuynhững trận pháp này không là gìvới người TuChân, nhưng đối phó với người bình thường thì cực kỳ hiệu quả.

Huống hồ, ởbên ngoài những trận pháp này Lâm Vân còn thiết lập rất nhiều hệ thống phòng ngự tiên tiến nhất. Chonên cóthể nói căn phòng cất đống nguyên liệu kiachính lànơi antoàn nhất trền thế giới.

Lâm Vân chuẩn bị xong những thứ này, thì lấy một cái ngọc bài đưa choMông Văn, rồi nói:

- Cóngọc bài này thì mới đivào được căn phòng kia. Từ nayvề saucăn phòng đó sẽ do emphụ trách. Mỗi ngày chỉ được lấy nhiều nhất là 5cân nguyên liệu bùn. Với số nguyên liệu này, những linh kiện vàđược làm từ nósẽ không cómột ai cóthể phỏng chế được. Về phần quản lýmáy móc truyền tin, anhđã giao cho LamCực phụ trách vàbảo vệ.

-Về sau khithiết kế máy móc, chỉ cần năm cân nguyên liệu này làm nguyên liệu chính, chúng ta cóthể sản xuất ranăm triệu linh kiện điện tử. Nói cách khác, cứ năm cân nguyên liệu này, là emsản xuất được năm triệu thiết bị liên lạc.

Mông Văn khiếp sợ nhận lấy tấm ngọc bài trong tay. Âmthẩm tự nhủ, anhchàng Lâm Vân này nói chuyện saotoàn khiến người takhó màtưởng tượng nổi thế nhỉ?

Nhưng mặc kệ Mông Văn khiếp sợ như thế nào, nhóm sản phẩm Vân Tinh Linh vẫn được sản xuất ra.Lâm Vân xếp đặt tổng cộng baloại điện thoại Vân Tinh Linh với hơn một trăm kiểu dáng.

Công năng của nóchia làm cấp tỉnh, cấp quốc gia vàcấp thế giới. Tác dụng của nógiống như việc phân cấp kiavậy, một thành phố chotới cả thế giới dùng thiết bị liên lạc này hoàn toàn không cần phải đường dây. Thanh âmcũng rất rõrệt, không sợ phải bị mất sóng.

Nhận được hàng mẫu, nhóm người Mông Văn vàtất cả nhân viên trong tập đoàn Vân Môn đều sợ ngây người. Một thiết bị liên lạc như vậy cũng cóthể chế tạo rasao. LýThanh còn thử rời điYên Kinh rồi sử dụng thiết bị liên lạc này để gọi trở về, rõràng không hề cótrở ngại gì. Tất cả mọi người đều hưng phấn tới phát run. Đây làkhái niệm gìvậy? Đây chính làlũng đoạn toàn bộ ngành viễn thông của thế giới a,đồng thời cũng tiêu diệt toàn bộ phí điện thoại của Địa Cầu. Không cần phải quan tâm tới sắc mặt của các trùm viễn thông khác.

-Sản phẩm này nếu bị phỏng chế thì làm saobây giờ?

Mất một hồi lâu mới phục hồi tinh thần, Diệp Điềm vàMông Văn thật sự không nhịn được hỏi.

-Trong vòng haitrăm năm không cần phải lolắng tới việc làm nhái. Nếu như dễ dàng bị làm nhái như vậy, thì anhchả cần phải tốn nhiều thời gian như vậy để thiết kế thiết bị này rồi.

Lâm Vân âmthầm tự nhủ, mình đã phải đau lòng bỏ thêm một đống vụn linh thạch mới cóthể sản xuất rasố bùn nguyên liệu kia, nói phỏng chế dễ dàng như vậy sao? Cho dùđối phương cóngười TuChân đichăng nữa cũng không thể làm được. Kỳ thuật của mình không phải làngười TuChân cóthể tu ra.

Tiến bộ tuluyện của Hàn VũTích rất thần tốc. Hiện tại nàng đã làLuyện Khí tầng bađiên phong. TuThần Quyết cũng luyện tới tầng thứ hai. Lâm Vân muốn đợi choviệc sản xuất bên này ổn định, rồi sẽ mang nàng đitới hòn đảo nhỏ trong rừng rậm Amazon. Nếu thuận tiên thì tiêu diệt nốt đội đặc công Hổ Nha.

Mấy hôm trước người của quân ủy quả nhiên tới. Người tới làngười quen Tần VôSơn. Đối với lời mời của quân ủy, Lâm Vân quả quyết cự tuyệt. Hắn không muốn dính líu tới chuyện này. Nếu quả thật cóngười ngoài hành tinh tìm tới Địa Cầu, vậy thì Lâm Vân càng muốn dành thời gian choviệc tuluyện.

Hơn nữa, nửa năm qua, hắn đều không vìchuyện của công ty màbuông tha choviệc tuluyện. Hiện tại hắn đã là hai saotrung kỳ. Sau khigiải quyết xong việc của công ty,hắn sẽ mang VũTích đikhắp nơi xem cókỳ ngộ gìkhông. Để hắn cóthể luyện tới basao.

## 322. Chương 264: Âm Mưu

Ngày mười lăm tháng tám âmlịch, cũng làngày tết Trung Thutruyền thống.

Vào ngày này ởYên Kinh, tập đoàn Vân Môn đã đưa ramột quảng cáo khiến cho dưluận đều chorằng đây làmột quảng cáo điên khùng. Nội dung của quảng cáo rất đơn giản, chỉ cóhàng chữ như sau:

“Quý khách gọi điện thoại phải mất tiền đúng không? CóVân Tinh Linh không phải mất. Quý khách lobị nghe trộm điện thoại phải không? CóVân Tinh Linh, không phải lo.Quý khách gọi điện thoại ởnhững nơi xaxôi lokhông cósóng phải không? CóVân Tinh Linh, không lokhông cósóng. Quý khách phải nạp điện chođiện thoại phải không? CóVân Tinh Linh, không cần phải nạp.”

Quảng cáo của tập đoàn Vân Môn như phô thiên cái địa truyền bákhắp nơi. Kèm theo đó lànhững khẩu hiệu như, điện thoại của thời đại, điện thoại của miễn phí, điện thoại không thể làm nhái, vân vân…

Trong khoảng thời gian ngắn, loại quảng cáo mang khẩu khí vôcùng lớn này, đã chấn kinh cả nước. Thậm chí ngay cả thế giới đều biết, tập đoàn Vân Môn sắp tung ramột loại điện thoại không mất tiền gọi điện. Nói chính xác thì chỉ cần ngươi muamột cái điện thoại Vân Tinh Linh làxong. Từ nayvề saukhông cần phải mất tiền choviệc sử dụng nữa.

Hơn nữa điện thoại Vân Tinh Linh làsử dụng năng lượng ánh áng. Chỉ cần nơi nào cóánh sáng làtự động nạp điện, hoàn toàn không cần phải cục sạc. Không phải năng lượng mặt trời mà lànăng lượng ánh sáng? Nghĩ thôi màcũng đã khó tưởng tượng nổi. Màmột cục pintrong điện thoại cóthể sử dụng trong hainăm. Sau hainăm thì tới tập đoàn Vân Môn mua.

Cái gìgọi lànghịch thiên? Đây chính lànghịch thiên.

Cái gìgọi lànghe rợn cả người? Còn cónhững lời nào nghe rợn cả người hơn quảng cáo này không?

Cả nước xôn xao, cả thế giới xôn xao.

Tập đoàn Vân Môn điên rồi, chủ tịch tập đoàn Vân Môn điên rồi. Thật vất vả mới đánh rađược danh tiếng, cuối cùng lại bị phát minh điên cuồng này làm choxóa sạch.

Thật đáng tiếc chomột tập đoàn danh tiếng như vậy! Cóngười đồng tình, cóngười cười nhạo, cóngười chờ mong.

Nhưng cũng cómột bộ phận người hiểu chuyện hơn. Bọn họ biết 'Vân Tằm Miên' cũng là dochủ tịch của tập đoàn Vân Môn sáng chế, chonên cóchút nửa tinnửa ngờ. Cũng cóngười chorằng, ngay cả sản phẩm như Dưỡng Nhan Hoàn vàDưỡng sinh hoàn, tập đoàn Vân Môn cũng cóthể sản xuất rađược, như vậy saokhông cókhả năng chế tạo ramột chiếc điện thoại nghịch thiên như lời quảng cáo? Cho dùthế nào như chăng nữa, mọi người đều ngóng trông ngày 25tháng 9,bộ điện thoại mang nhãn hiệu Vân Tinh Linh sẽ được tung rathị trường. Mặc dùchưa nhìn thấy hiện vật, như những hình ảnh về kiểu dáng, màu sắc, sự tiện dụng của chiếc điện thoại trên quảng cáo, tuyệt đối đều hơn những chiêc điện thoại đang lưu hành ngoài thị trường rất nhiều. Cũng không biết lànhà thiết kế nào màtài tình như vậy.

Lại thông quabáo chí nhào nặn, khiến quảng cáo của tập đoàn Vân Môn càng nói càng thái quá.

Lolắng tới những khả năng trước kiacủa tập đoàn Vân Môn, rất nhiều công tyviễn thông bắt đầu sợ hãi. Không ngừng cử người đitới thăm dòtập đoàn Vân Môn, cóphải haykhông thực sự sản xuất raloại sản phẩm nghịch thiên như vậy.

Nhưng cũng cónhiều tập đoàn viễn thông lớn nghe thấy thông tinnhư vậy chỉ cười màkhông quan tâm. Bọn họ đều không chorằng đây làthật. Nhiều lắm cũng chỉ làmột chiếc điện thoại cókhả năng kết nối xahơn màthôi. Trong đó cótập đoàn HoaTín, tập đoàn viễn thông lớn nhất Hoaquốc thuộc Tần gia.

-Chú Tần, chú thấy sản phẩm Vân Tinh Linh của tên Lâm Vân kialàm cóphải đã được thổi phồng quá đáng haykhông? Hoặc làhắn đã biết việc chúng tanghe trộm điện thoại của tập đoàn Vân Môn?

Lý Danh Sinh đương nhiên cũng như phần lớn mọi người, đều không tintưởng với sản phẩm sắp ramắt của tập đoàn Vân Môn.

-Hắn biết rồi thì sao? Cóchứng cứ gìkhông? Màcháu nghĩ xem, làm sao cóđiện thoại nào màkhông cần dây nối để liên lạc? Cóđiện thoại nào màkhông cần chiphí để kết nối? Cháu nghĩ xemchuyện này cóthể sao? Cho dù làđiện thoại diđộng cũng phải cótrạm phát sóng. Chú thấy tên Lâm Vân này làbị bức đến điên rồi. Chỉ cần tập đoàn Vân Môn sản xuất rađiện thoại mới, thì một ngày nào đó chúng tacũng cóthể phân tích ra.Không phải dược phẩm của bọn chúng đều bị chúng tasắp nghiên cứu hoàn chỉnh đó sao? Chonên cần gìphải lolắng.

Chủ tịch tập đoàn HoaTín, Tần Bang Trung nói chuyện phithường âmlãnh. Yđã sớm tính toán để chiếm tập đoàn Vân Môn sau khiLâm Lộ Trọng về hưu. Nếu mất đitập đoàn Vân Môn, ymuốn xemLâm Vân còn thủ đoạn gìđể đối phó với Tần gianữa.

Nghe Tần Bang Trung nói như vậy, LýDanh Sinh cũng lộ vẻ âmlãnh nói:

-Chú Tần, không biết Liễu Quý của Liễu gialàm việc như thế nào? Nếu như thành công, ítnhất chúng tađã cóphương thuốc điều chế một loại sản phẩm.

-Về phương thuốc điều chế của Dưỡng Tâm Hoàn, không còn làvấn đề nữa. Nghe nói Liễu Nhược Sương từ khitrở về từ nước Mĩ, giống như bị uống nhầm thuốc vậy. Không ngừng muốn thuhồi quyền nắm tài sản. Hơn nữa còn muốn trả lại độc quyền chotập đoàn Vân Môn. Hiện tại, bên đó đã lôi tới tòa án, phỏng chừng đã cókết quả. Chuyện này chúng takhông thể nhúng tayvào, chonên không biết tên Liễu Quý kialàm việc như thế nào rồi.

Tần Bang Trung trầm ngâm thật lâu rồi mới nói.

-Đứa congái điếm này, biết thế lúc trước đã không cần ravẻ ônhòa với côả. Lúc đó cháu còn muốn thu cô talàm vợ bé. Hừ, sớm biết như vậy thì trực tiếp ném cô ả chocác huynh đệ trong bang chơi. Ỷvào vài phần tưsắc, phỏng chừng đã sớm cấu kết với tayhọ Lâm kia. Tuynhiên hiện tại cháu đã chướng mắt cô ta.Nên vợ béthì thôi, nữ nhân trong nhà càng ítcàng tốt.

Nói tới phần sau, LýDanh Sinh giống như nhớ racái gì, liền đổi giọng.

Tần Bang Trung âmthầm cười lạnh. Ybiết rõloại người như LýDanh Sinh, tham vọng thì lớn nhưng bụng dạ lại hẹp hòi, suynghĩ thiển cận, chonên hợp tác với ykhông cần phải lolắng gìcả. Chỉ làTần Nhan phải gả cho y,quả thực như hoanhài cắm trên bãi \*\*\*trâu. Nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn bình thường, chỉ gật đầu nói:

-Kỳ thật bắt cô tacưỡng gian cũng không sao. Một nữ tử không hề cóbối cảnh, thì không cần phải lolắng.

Vẻ mặt của LýDanh Sinh trở nên vuivẻ, liền chuyển thành xấu hổ, cầm một chén trà lên giống như muốn chedấu suynghĩ xấu xacủa mình vậy.

-Chủ tịch, Liễu Quý tới.

Tần Bang Trung còn đang suynghĩ như thế nào để trấn an LýDanh Sinh, thì lão quản giacủa yđã tiến lên bẩm báo.

Khóe miệng của Tần Bang Trung lộ ramột tiacười lạnh khó nắm bắt. Liền nói:

- Maubảo yvào đi.

Liễu Quý códáng người bình thường, đôi mắt tamgiác, làn darất trắng. Y đitheo quản giavào phòng khách. Người còn chưa tới, tiếng âncần thăm hỏi đã tới trước:

-Chủ tịch Tần, thiếu giaLý, xinlỗi vìLiễu Quý tôi đã tới muộn.

-Ngồi xuống đi, cómuộn gìđâu.

Tần Bang Trung vội vàng đứng lên, mời Liễu Quý ngồi xuống. Sauđó tự tayrót trà cho y.

Liễu Quý thụ sủng nhược kinh tiếp nhận chén tratrong taycủa Tần Bang Trung, liên tục nói lời khách sáo:

-Không dám, không dám.

Lý Danh Sinh cũng biểu hiện rất khách khí. Bangười vừa ngồi xuống, chỉ nói chuyện phiếm với nhau, Tần Bang Trung không hề có ýnhắc tới chuyện Dưỡng Tâm Hoàn.

Thấy Tần Bang Trung không đề cập tới, Liễu Quý nhịn nửa ngày mới chủ động nói ra:

-Tôi đã lấy được cách điều chế của Dưỡng Tâm Hoàn, nhưng độc quyền của nólại bị contiện nhân Liễu Nhược Sương cầm, chuẩn bị giao chotập đoàn Vân Môn.

Liễu Quý nói xong lấy ramột tập văn kiện, kính cẩn đưa choTần Bang Trung.

Trong mắt của Tần Bang Trung lóe lên vẻ nham hiểm, lập tức khôi phục bình thường, nói:

-Không sao, chỉ cần cócách điều chế làđược. Thật làkhổ choLiễu Quý lão đệ rồi. Lão đệ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không quên công vất vả của cậu đâu.

Liễu Quý nhethấy Tần Bang Trung hứa hẹn như vậy, khuôn mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, luôn miệng nói:

- Có gìđâu, đây làviệc tôi nên làm. Nếu không phải do contiện nhân Liễu Nhược Sương kia, thì tôi đã lấy nósớm hơn rồi. Chỉ làđáng tiếc không lấy được bản độc quyền. Lão già kiađã chết, contiện nhân Liễu Nhược Sương cũng sẽ không sống được lâu. Thứ mà anhđưa chotôi, tôi đã cho cô tauống. Phỏng chừng cô takhông chịu được haituần.

-Cậu làm sạch sẽ không?

Tần Bang Trung uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói.

- Anhyên tâm, tôi làm rất làsạch sẽ. Người khác chỉ chorằng lão già kiachết vìquá tức giận màtôi. Tôi phỏng chừng trong mấy ngày nay, contiện nhân Liễu Nhược Sương kiakhẳng định cũng biết mình không khỏe. Hẳn là sau khilàm xong tang sự cholão già, cô tamới giao độc quyền chotập đoàn Vân Môn.

Thanh âmcủa Liễu Quý phithường ácđộc và âmlãnh. Trong nội tâm đã âmthầm cười lạnh. Muốn mượn taycủa tagiết người? Không biết chuyện năm đó mình cưỡng gian rồi giết chết một nữ sinh vì saolại bị tên Tần Bang Trung này biết được, rồi mượn chuyện này uyhiếp mình. Tuynhiên mình cũng không cần phải sợ y. Dù saomình cũng không quen nhìn lão già và contiện nhân Liễu Nhược Sương kialàm bừa rồi. Ngược lại, giúp ymình lại cóchỗ tốt.

Nếu tên Tần Bang Trung này trở mặt, mình cũng cóchứng cớ trong tay, nên không phải lolắng.

Mà LýDanh Sinh nghe tên Liễu Quý nói như vậy, trong lòng cũng lạnh lẽo. Thật làmột tên hung ác. Chẳng những ra tayvới bác ruột của mình, còn muốn đầu độc chết cả cháu gái. Đáng tiếc một côgái đẹp như Liễu Nhược Sương, mình lại không cóphúc hưởng thụ.

## 323. Chương 265 (1) : Trúng Độc

-Cậu đoán xem, sau khiLiễu Nhược Sương đigặp Lâm Vân thì cô tasẽ điđâu?

Tần Bang Trung giống như đã biết kết quả này vậy, không hề cóchút kinh ngạc, chỉ thuận miệng hỏi.

-Tôi nghĩ cô tasẽ đitới quê cũcủa Liễu giađể bái tế chamẹ của cô ta. Cô tagiữ gìn tập đoàn Vân Môn như vậy, chắc chắn đã thông đồng với tên Lâm Vân kia. Chứng tỏ cô tachỉ giả vờ thanh cao, rồi vụng trộm lên giường với hắn. Nếu như haingười này thông đồng với nhau, phỏng chừng tên Lâm Vân kia cóthể đitheo cô tatới quê cũcủa Liễu gia. Tuynhiên không biết cô tacòn sống để đitới nơi đó không.

Thanh âmcủa Liễu Quý càng ngày càng âmlãnh.

Tần Bang Trung và LýDanh Sinh liếc nhìn nhau, đều ápchế không nổi sự vuimừng toát ratrong mắt. Không nghĩ tới lại có cơhội tốt như vậy. Nếu như tên Lâm Vân thật sự đitới quê cũcủa Liễu gia, thì xemtên Lâm Vân kiacòn chạy điđâu được nữa? Cho dùngươi cólợi hại, chẳng lẽ talại không ámtoán được ngươi?

-Tốt, Liễu Quý, cậu thật đúng làngôi sao maymắn của chúng tôi. Lần này tập đoàn ydược của chúng tôi cómột người như cậu gianhập, nhất định sẽ tiến xathêm một bước. Ngày maitôi sẽ mở một bữa tiệc ởĐệ Nhất Lâu, mong rằng cậu sẽ tới đó góp vui. Đêm maichúng talại bàn bạc kỹ kế hoạch tiếp theo. Vôluận như thế nào, với việc cậu lấy được phương thuốc điều chế này, cậu cũng coinhư một cổ đông của tập đoàn chúng tôi.

Khuôn mặt của Tần Bang Trung đầy vẻ vuimừng, không ngừng nói lời cảm kích với Liễu Quý.

Liễu Quý cũng rất làhưng phấn đứng lên rồi cáo từ haingười. Với y mànói, lấy cách điều chế kiacực kỳ đơn giản. Yđã nhìn lão già kiakhông thuận mắt. Bởi lão gia kialại trợ giúp Liễu Nhược Sương trong phiên toàn lần này. Chonên ymới đồng ýgiúp Tần Bang Trung làm chuyện như vậy. Tintưởng cóTần Bang Trung ởđằng sauchống lưng, sẽ không phải lolắng xảy ravấn đề. Mà cho dù cóxảy ravấn để, mình cũng cóthể lôi Tần Bang Trung ralàm biađỡ đạn.

Cười lạnh nhìn Liễu Quý đi raphòng khách, Tần Bang Trung nói với lão quan gia:

-Làm sạch sẽ một chút.

….

Đã mấy lần Lâm Lộ Trọng muốn gọi Lâm Vân tới để hỏi về chuyện của tập đoàn Vân Môn, nhưng ông tavẫn nhịn được. Theo cách làm của đứa cháu này từ trước đến nay, thì biết nókhông phải làmột đứa xằng bậy.

Không phải áolót 'Vân Tằm Miên' xuất hiện mấy năm trước cũng gây ồn àonhư vậy sao? Cuối cùng vẫn được chứng minh làthật.

……

- Xem ra,Lâm Vân của Lâm gia làmuốn đitheo nghề buôn bán rồi.

Tần VôSơn nghe thấy tintức này, phản ứng đầu tiên lànghĩ tới Lâm Vân muốn theo conđường buôn bán.

- Xem ra lànhư vậy. Cólẽ hắn không còn hứng thú với việc làm huấn luyện của Long Ảnh haylàm tổng chỉ huycủa đội đặc công quốc tế nữa rồi.

Trà lời Tần VôSơn làmột người niên tuổi hơn bốn mươi.

Trầm mặc saunửa ngày, Tần VôSơn mới lên tiếng:

-Như vậy cũng tốt, chỉ làcái quảng cáo kiacủa công tyhắn quá mức dọa người. Đây làmột con dao hailưỡi a.Người này cũng quá nóng lòng thành công đi.

Ngày 25tháng 9.

Đây làmột ngày mà cơhồ tất cả mọi người đều khẩn trương chờ đợi. Trung tâm giao dịch Vân Môn, nơi chuyên tiêu thụ sản phẩm của tập đoàn Vân Môn đã mở cửa.

Lần này tập đoàn Vân Môn không cần phải làm racác hoạt động thuhút khách hàng gì, nhưng người muavẫn đứng đợi đông nghịt ởngoài cửa. Córất nhiều người làthực sự muốn muacái điện thoại Vân Tinh Linh. Cóngười thuần tùy chỉ làtới xemnáo nhiệt.

Lần này công tyviễn thông Vân Môn tung ra baloại điện thoại. Loại cấp tỉnh cógiá từ banghìn tới năm nghìn nguyên. Chỉ cómười kiểu dáng. Cấp quốc giatừ năm nghìn tới năm mươi nghìn nguyên, cómột trăm kiểu dáng. Màđiện thoại Vân Tinh Linh cấp toàn cầu, cógiá từ năm mươi nghìn tới năm trăm nghìn nguyên. Tổng cộng cóbốn mươi kiểu dáng.

Chủng loại, giá cả kiểu dáng đều được bày biện hết sức rõràng, các loại đều có. Tuygiá thành sản phẩm hơi cao, nhưng nếu mua làđược dùng vĩnh viễn, không phải mất các khoản chiphí các.

Buổi sáng ngày đầu tiên khai trương, đã được bán mấy chục nghin chiếc. Mà córất nhiều điện thoại làcác công tyviễn thông khác muavề để nghiên cứu. Chonên họ toàn muatheo số lượng lớn.

Trong lúc nhất thời, điện thoại Vân Tinh Linh của tập đoàn Vân Môn chấn động toàn thế giới. Lúc này các tập đoàn, các công ty,nhà máy liên quan tới ngành thông tinviễn thông mới bắt đầu luống cuống. Đây không phải chuyện đùa, một khisản phẩm Vân Tinh Linh phổ cấp khắp thế giới, thì sẽ dẫn tới rất nhiều công ty,nhà máy bị phá sản, kéo theo làhàng loạt người thất nghiệp.

Hơn nữa, Vân Tinh Linh phổ cập chỉ còn làvấn đề thời gian màthôi.

Cùng ngày, các sản phẩm của Vân Tinh Linh đã được đưa tới phòng nghiên cứu của các quốc gia vàcác nhà máy. Những chuyên giakỹ thuật đều chorằng,,nếu đã cóhàng mẫu, thì phân tích rakết cấu của chúng chỉ làchuyện sớm haymuộn màthôi. Nên không có gìphải lolắng.

Một số công tykhôn khéo đã bắt đầu tới công tyviễn thông Vân Môn để hợp tác làm ăn. Chẳng hạn như bọn họ cóthể hỗ trợ một số linh kiện sản xuất hay làvỏ hộp gìđó.

Trong một thời gian ngắn, mưa gió bắt đầu thay đổi. Công tyviễn thông Vân Môn cũng không ngừng tuyển công nhân viên, không ngừng xây dựng thêm các nhà xưởng.

Đã córất nhiều người làm trong ngành nắm bắt được hướng gió, đều đầu quân chocông tyviễn thông Vân Môn.

Đây đã làmột tuần sau khisản phẩm Vân Tinh Linh được đưa rathị trường. TuyLâm Vân chorằng, loại sản phẩm này không phải lovấn đề tiêu thụ. Nhưng thật không ngờ lại hút hàng như vậy. Tồn khovốn cónăm triệu chiếc, chỉ trong vòng một tuần lễ đã hết sạch. Không thể không tăng giờ sản xuất.

Bởi vìcông nhân viên làm chotập đoàn Vân Môn cótiền lương caogấp ba,bốn lần sovới các công tykhác, chonên không có aithan phiền với việc tăng ca.Nhưng Mông Văn vẫn anbài chia là ba calàm việc. Sản phẩm mới không ngừng vận chuyển tới trung tâm giao dịch. Rồi bắt đầu xây dựng các trung tâm giao dịch khác trên toàn thế giới….

Thấy mọi việc của công tyđã đivào quỹ đạo, Lâm Vân mới thở ramột hơi. Hiện tại hắn muốn trở về nghỉ ngơi một chút, rồi tính toán đưa VũTích đi rangoài. Chuyện ởđây giao chođám người Mông Văn và LýThanh xử lý làđược rồi.

-Chủ tịch Lâm, bên ngoài có côgái tên làLiễu Nhược Sương muốn gặp ngài.

Lâm Vân vừa đứng lên, bíthư của Mông Văn đã đivào nói.

-Liễu Nhược Sương? Cô tatới đây làm gì? Embảo côấy đến phòng khách chờ anhmột chút, tí anh quađó ngay.

Sau khiLâm Vân thuthập xong mấy thứ thì mới đivào phòng khách.

-Lâm Vân…

Trông thấy Lâm Vân tới Liễu Nhược Sương vội vàng đứng lên.

- Emcứ ngồi đi.

Lâm Vân nói xong cũng ngồi xuống.

Thần sắc của Liễu Nhược Sương rất tiều tụy, vành mắt đã biến thành màu đen, khuôn mặt thì trắng bệch. Lâm Vân thấy vậy, âmthầm suynghĩ, cô ta đitrộm mộ hay sao màlại biến thành cái dạng này? Tuyvẫn không làm giảm đivẻ mỹ mạo của nàng, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy làlạ. Cónữ nhân bình thường nào lại không quý trọng dụng mạo của mình như vậy? Mới nửa năm không gặp, cônàng biến hóa thật lớn.

-Hôm nay emtới đây làtrả lại độc quyền Dưỡng Tâm Hoàn choanh. Công tydược nghiệp Liễu thị cũng đã đình chỉ sản xuất Dưỡng Tâm Hoàn rồi.

Liễu Nhược Sương lấy ramột tập văn kiện dày đưa choLâm Vân.

Lâm Vân mở ranhìn, trong đó quả nhiên cógiấy đăng kýđộc quyền của Dưỡng Tâm Hoàn. Lâm Vân gật đầu, khép tập văn kiện lại, nói:

-Ừ, vậy thì anhsẽ thulại, đã vất vả cho emrồi.

Hắn cóthể nhìn ra vìvật này, màLiễu Nhược Sương đã mất không ítkhí lực. Tuynhiên việc này làđiều phải làm, không cóquan hệ gìtới hắn. Cho dùgần đây hắn bận rộn với công tyviễn thông Vân Môn, cơhồ quên chuyện này. Nhưng đã làđồ đạc của hắn thì phải trở về với chủ nhân của nó.

Liễu Nhược Sương thấy Lâm Vân đã thuhồi tập văn kiện, mới thở phào một cái. Đứng lên nói:

-Mãi chođến hôm naymới cóthể trả lại đồ đạc choanh, emthật là xinlỗi. Chào anh….

Liễu Nhược Sương vừa nói tới đây, thân hình đã lung layngã xuống bên cạnh. Lâm Vân thấy thế, vội vàng đitới phía trước vịn Liễu Nhược Sương. Lúc này nàng ấy đã nhắm chặt mắt, hôn mêbất tỉnh.

Lâm Vân vôi vàng dùng tinh lực thăm dò, liền chấn động. Không ngờ tâm lực của cô tađã suykiệt tới trình độ như vậy. Chứng tỏ tinh thần của cô taliên tục trong tình trạng bìđè nén, giấc ngủ thiếu trầm trọng. Hơn nữa trong người cơhồ không còn sinh cơ.

“Không đúng, cô tachúng một loại độc mãn tính. Chất độc đang dần dần ănmất sinh cơcủa cô ta. Vìvậy cơthể của cô tamới suykiệt như vậy. Nếu như mới trúng độc trong một haituần thì mình có cóthể chữa khỏi. Nhưng hiện tại mình đã không cócách nào trị liệu nữa rồi. Phỏng chừng cônàng đã trúng độc một haitháng.”

“Một người bị trúng độc như vậy, vẫn cóthể kiên trì giải quyết xong chuyện độc quyền để trả chomình. Đây quả thực làkỳ tích. Không biết là aihạ độc cô ta?Loại độc này cóthể nói làloại độc caocấp, bình thường rất khó cóthể điều trara.”

## 324. Chương 265 (2): Trúng Độc

Lâm Vân chậm rãi vận chuyển tinh lực vào trong cơthể của Liễu Nhược Sương. Liễu Nhược Sương mở tomắt, thấy mình nằm trong ngực của Lâm Vân, nhưng không hề có ýgiãy dụa, hoặc lànói không cóchút khí lực để vùng vẫy.

- Emcầu anhmột chuyện được không….

Liễu Nhược Sương nhìn Lâm Vân, yếu ớt nói.

Lâm Vân sửng sốt một chút. Làcầu mình cứu cô tasao? Nhưng cô tađã rơi vào tinh trạng này rồi thì rất khó cứu. Mình cũng đâu phải làthần tiên. Tuynhiên vẫn nói ra:

- Em cóyêu cầu gìthì nói đi. Nếu như anhlàm được, anhđương nhiên sẽ không cự tuyệt.

-Em..Biết tình trạng sức khỏe hiện tại của mình, đã không thể ngồi xenữa rồi. Làm phiền anhđưa emtới vịnh Liễu giacủa huyện Chính Cốc thuộc tỉnh Lâm Hải. Emmuốn tới nhà cũcủa cha vàmẹ…

Liễu Nhược Sương nói tới đây, muốn mở mắt ra,nhưng lại không còn sức.

-Ừ, nhưng không phải ông nội của emđang ởYên Kinh sao? Sao emkhông tới chỗ của ông nội em?

Thông quaHàn VũTích, Lâm Vân cũng biết Liễu Nhược Sương sống nương tựa vào ông nội. Chamẹ của nàng thì đã không biết đidâu.

-Ông nội của emđã quađời rồi….

Liễu Nhược Sương nói tới ông nội, nước mắt không nhịn được rơi xuống, lần nữa hôn mê.

“Không ngờ cô tađã trúng độc nặng như vậy, timcũng đã đập rất yếu. Cô ta cóthể kiên trì tới tận bây giờ lànhờ ýchí của côta.”

Lâm Vân nhìn cái cặp xách taymàu đen màLiễu Nhược Sương mang tới, quả nhiên cómột bình trocốt.

Cô nàng Liễu Nhược Sương này không mang gìcả, chỉ mang mỗi bình trocốt, xem ra làđã chuẩn bị sau khitrả lại độc quyền chomình rồi trở về vịnh Liễu gialuôn.

Nhưng với sức khỏe hiện tại của nàng cóthể trở về vịnh Liễu giađược không? Không đúng, ngay cả quần áo cô tacũng không mang theo, chắc là cô tabiết mệnh của cô takhông còn lâu. Ừ, đem trocốt của ông nội trở về chỗ ởcủa chamẹ, saolại không gọi điện tới trước? Hay làcòn chưa gọi tới hoặc làsợ người trong nhà lolắng/

Lâm Vân phỏng chừng ông nội của Liễu Nhược Sương quađời cóliên quan tới Dưỡng Tâm Hoàn. Nàng trúng độc nói không chừng cũng cóquan hệ tới nó. Ài, thật sự làtiền tài hại người. Nếu như lúc trước Liễu Nhược Sương không lưu lại Dưỡng Tâm Hoàn để sản xuất, thì những chuyện này đã không phát sinh rồi. Cônàng Liễu Nhược Sương cũng làmột người thích anphận, chỉ lànghĩ saithì hỏng hết chuyện. Thôi, mình giúp nàng một lần này vậy. Đitới vịnh Liễu giacũng tốn không nhiều thời gian.

Nghĩ tới đây Lâm Vân liền bế Liễu Nhược Sương, bay rangoài cửa sổ. Hắn muốn trở về nói với VũTích một câu.

-Lão công, đây không phải làNhược Sương sao? Côấy bị làm saovậy?

Hàn VũTích thấy Lâm Vân ômLiễu Nhược Sương từ cửa sổ nhảy vào, lại nhìn Liễu Nhược Sương hôn mê, vội vàng hỏi.

Lâm Vân kể lại tình hình của Liễu Nhược Sương choHàn VũTích biết. Phỏng chừng là do cô tavới người nhà phải kiện cáo lên tòa ánnên tâm lực tiêu haoquá độ. Tăng thêm gia gia cóthẻ làbị mấy concháu trong nhà làm chotức chết, lại bị âmthầm hạ độc, khiến Liễu Nhược Sương rốt cuộc không kiên trì nổi.

Hàn VũTích nghe Lâm Vân nói vậy, nước mắt đã rưng rưng, không khỏi nói:

-Sớm biết như vậy chúng tađã không cần côấy trả Dưỡng Tâm Hoàn trở về rồi. Không nghĩ tới lại gây rachuyện như vậy. Lão công, anh cóthể cứu côấy không? Nhược Sương thực sự làđáng thương.

Lâm Vân lắc đầu nói với VũTích:

- Cho dùchúng takhông đòi lại Dưỡng Tâm Hoàn thì vài anhtrai vàchú của côấy sớm muộn gìcũng tranh dành quyền lực, rồi khiến ông nội của côấy giận chết màthôi. Huống hồ đây chính làsản phẩm chúng ta, chonên emđừng suynghĩ nhiều. Hiện tại tuvị của anhcòn quá thấp, cộng thêm Linh Dược thiếu thốn. Cùng lắm làkéo dài thời gian, chứ không cócách nào để cứu sống.

Hàn VũTích lau launước mắt nói:

- Anhdẫn côấy về đi, cho côấy gặp lại chamẹ của côấy. Anhkhông cần phải lolắng cho emđâu. Tuvị của emđã làtầng bốn rồi, hiện tại mọi sự việc trong phạm vi40km, emđều biết rõ.

Lâm Vân nghe Hàn VũTích nói vậy, vội vàng cầm lấy cổ taycủa nàng. Quả nhiên làLuyện Khí kỳ tầng bốn. Trong lòng không khỏi mừng rỡ. Với tuvị hiện tại của nàng làđủ bảo vệ bản thân.

Lâm Vân chào từ biệt Hàn VũTích, rồi ômLiễu Nhược Sương bay rangoài cửa sổ. Nhảy lên PhiVân Trùy, rất nhanh đã tới vịnh Liễu gia.

Bởi vìsợ Liễu Nhược Sương hôn mêsâu, Lâm Vân cứ cách một lúc lại vận chuyển tinh lực vào người nàng. Quả nhiên, nhờ được tinh lực của Lâm Vân bổ sung, Liễu Nhược Sương lần nữa mở tomắt, nhìn mây trắng trên trời, nàng liền biết Lâm Vân đang dẫn mình trở về quê cũ.

-Cảm ơnanh…

Liễu Nhược Sương chỉ nói được bachứ thì không nói gìnữa, chỉ kinh ngạc nhìn mây trắng xuất hần.

Lâm Vân thở dài một tiếng, không biết nên anủi cô tanhư thế nào. Dù saochuyện này mình cũng thúc thủ vôsách. Tâm tình của cô tađã chết, cho dù cólinh đạn diệu dược đichăng nữa cũng không nhất định khiến cô tahồi phục. Huống chimình không cólinh đan diệu dược nào trong người.

Thấy Lâm Vân trầm mặc, Liễu Nhược Sương lại lên tiếng:

-Kỳ thực, emđã biết mình sống không được vài ngày. Nhưng emkhông hề cóhối tiếc gìcả…À, cómột hối tiếc, đó là emchưa từng yêu ai,hoặc lànói emkhông muốn yêu ai… Về sau emnhìn thấy VũTích, emcũng rất hâm mộ, không biết hương vị của yêu làgì. Anh làmột người namnhân tốt…

Lâm Vân sờ sờ cái mũi, không biết nói gì chophải.

- Emđược ông nội nuôi từ nhỏ. Sau khiông nội quađời, emliền cảm thấy thế giới này không còn có gìđể lưu luyến. Kỳ thực, ngày đó anhnhéo ngực của em,trong lòng emrất tức giận. Nhưng về sau emkhông còn trách anhnữa. Anhkhông phải bận tâm đâu…

Liễu Nhược Sương càng nói càng nhỏ, cuối cùng lànằm ngủ trong ngực của Lâm Vân.

Lâm Vân lại sờ sờ cái mũi. Trong đầu suynghĩ, mình đã quên việc vêngực của nàng ta, ai màđể mãi điều đó trong lòng làm gì. Bây giờ nghe Liễu Nhược Sương nhắc lại, thì lại cóchút ngượng ngùng. Tuymình không để chuyện đó vào trong lòng, nhưng một côgái bị người khác giới vêngực, ngươi để chonàng không để vào trong lòng mới làlạ.

Tỉnh Lâm Hải cách Yên Kinh không gần, màLâm Vân thì không dám bayquá nhanh. Chonên hơn một tiếng saumới tơi nơi ghitrên bản đồ. Rồi thật vất vả mới tìm được vịnh Liễu gia.

-Đã đến rồi sao?

Nhờ tinh lực của Lâm Vân, màLiễu Nhược Sương lại lần nữa tỉnh lại.

-Đã đến rồi. Nhà của em ởchỗ nào?

Lâm Vân nhìn Liễu Nhược Sương, hỏi.

-Nhà đầu tiên ởphía bắc thôn.

Liễu Nhược Sương muốn giơ taychỉ hướng, nhưng đã không còn khí lực.

Lâm Vân dùng thần thức quét quamột lần, lập tức nói:

- Cóphải làmột ngôi nhà trống rỗng không. Xung quanh căn nhà đó chỉ toàn là códại, hình như đã lâu rồi không cóngười ởđó.

-Đúng rồi…Cha mẹ emđã không còn ởđó. À,nhờ anhđưa emtới một chỗ phía saunúi, cách đây khoảng 8, 9 km.

Liễu Nhược Sương nói mấy câu thì đã mệt lả, thở hổn hển nửa ngày mới đỡ.

Lâm Vân không hỏi lại, lập tức đilên PhiVân Trùy rồi bayđi. Lúc tới vị trí, thì toàn làmồ mả. Dùng thần thức quét quamột cái, xung quanh không cónhà ởnào, liền kỳ quái nhìn Liễu Nhược Sương.

-Nơi này chính làmột nghĩa trang. Haicái mộ phía trước chính làmộ của chamẹ em. Anhthả emxuống đây làđược.

Liễu Nhược Sương tựa hồ cómột íthuyết sắc trên mặt.

Lâm Vân yên lặng không nói, nhẹ nhàng thả Liễu Nhược Sương xuống. Liễu Nhược Sương nhào tới phía trước hainấm mộ. Còn chưa khóc thành tiếng, thì lại lần nữa hôn mêbất tỉnh. Lâm Vân vội vàng vịn lấy nàng, vận chuyển tinh lực vào saulưng của Liễu Nhược Sương.

Liễu Nhược Sương tỉnh lại, chỉ quỳ trước ngôi mộ, xuất thần. Lâm Vân sợ Liễu Nhược Sương lại hôn mệ, liền vận chuyển tinh lực hóa thành chân nguyên, không ngừng truyền vào người nàng. Trong lòng kinh ngạc vì chamẹ của Liễu Nhược Sương rõràng đã chết rồi.

-Lâm Vân, cảm ơn anhđã dẫn emtới đây. Anhđưa hộ em trocốt của ông nội…Anh điđi, để emmột mình ởchỗ này làđược rồi…Nếu như anh córảnh, thì ngày maiquay lại đây rồi chôn cất em ởbên cạnh chamẹ…

Liễu Nhược Sương nói xong, biểu lộ rất bình tĩnh. Không nhìn ravẻ tuyệt vọng.

Lâm Vân thở dài, lấy bình trocốt, vừa đưa choLiễu Nhược Sương, thì Lâm Vân đột nhiên cảm giác được một tianguy hiểm. Còn chưa phóng thần thức kiểm trathì một viên đạn đã bắn vào saulưng hắn.

Viên đạn tiến vào cơthể của hắn, đã bị tinh lực bên trong tự động bảo vệ. Chonên viên đạn không thể đâm thủng ngực của hắn, màchỉ cóthể dừng lại ởbên trong. Trong nháy mắt, viên đạn thứ hailại bắn tới. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ taybắt lấy viên đạn, rồi thuận tayném đi.

Nếu không phải vìLâm Vân đang truyền tinh lực trợ giúp Liễu Nhược Sương, thì viên đạn lúc đầu sao cóthể bắn sâu vào người hắn được. Nếu bắn trúng thì cũng chỉ đivào được vài cm mathôi. Chứ không vào sâu như hiện tại.

Sau lưng truyền tới một tiếng kêu đau đớn. Lâm Vân xoay người thì nhìn thấy một tên namtử cầm súng ngắm đã ngã xuống. Ởgiữa trán y làmột lỗ đạn.

Lúc Lâm Vân ném viên đạn trong tay vàxoay người, thì một tiasáng bắn thẳng về phía cổ họng của Lâm Vân. Ngay sauđó, một cái bóng phóng lên từ dưới mặt đất không xa.Động tác rất làliên tục.

## 325. Chương 266: Sinh Tử Một Đường

Trong nháy mắt tiasáng kiađã laotới, Lâm Vân đang định tránh đi, thì bỗng nhiên tinh lực trong người của hắn không thể vận chuyển được. Đang lúc trong đường tơkẽ tóc đó, Liễu Nhược Sương đã laotới, chắn trước mặt hắn. Phiđạo laotới liền bắn trúng vào ngực của nàng.

Lúc tiếng súng vang lên, Liễu Nhược Sương đã vô ýthức muốn ngăn cản choLâm Vân. Nàng không trông thấy ánh đao phóng tới, cũng không biết tiếng súng làđằng sauvọng lại. Nàng không hề nghĩ ngợi laolên chặn trước người Lâm Vân.

Nhưng nàng không ngăn cản được viên đạn lúc đầu, màlại ngăn cản được phiđao bắn sau. Lúc đó nàng không biêt vì saolại bộc phát ralực lượng lớn như vậy

Người ámtoán Lâm Vân chui lên từ mặt đất, còn chưa rơi xuống, đã lập tức rút súng ngắn ra. Rõràng làmột caothủ. Tuynhiên, ycòn chưa giơ súng lên, đã bị Lâm Vân phóng Tinh Đao chém thành hainửa.

Lâm Vân bất chấp tên sát thủ màmình vừa giết, trực tiếp ông Liễu Nhược Sương vào trong ngực, vội vàng hỏi:

- Em có saokhông?

Nhưng lập tức biết mình làhỏi vớ vẩn. Với sức khỏe hiện tại của Liễu Nhược Sương, bị trúng thêm một đao thì còn cóthể thế nào?

- Dù sao emsắp chết, cóthể chặn một đao giúp anh…Em…Rất vui…Kỳ thực, hiện tại emcũng rất thích anh….

Liễu Nhược Sương cười cười, conmắt đóng lại, rốt cuộc không mở rađược.

Lâm Vân lập tức dùng tinh lực bảo vệ trái timcủa Liễu Nhược Sương. Cởi cái áocủa Liễu Nhược Sương xuống, hai gòbồng đào không thua kém VũTích chút nào xuất hiện, khiến Lâm Vân cóchút hoamắt. Vội vàng thulại tâm thần, tranh thủ thời gian rút phiđao ra,lại dùng thảo dược ngăn máu chảy.

Tuy sinh cơcủa Liễu Nhược Sương chỉ còn cách một đường, cơhồ làkhông thể sống nổi. Nhưng mình phải cứu bằng được nàng, bởi vìnàng đã giúp mình chặn một đao.

Vừa rồi phiđao kiabắn tới cổ họng của mình, nếu như không phải Liễu Nhược Sương ngăn cản giúp mình. Trong tình trạng không vận chuyển được tinh lực như vậy, mình còn mạng sống haykhông? Liễu Nhược Sương chết làmột chuyện, nhưng vìcứu mình màchết lại làmột chuyện khác.

Mình thiếu nợ nàng một mạng, nếu nàng ấy chết đimình sẽ đitìm aiđể đổi lại? Vôluận làlương tâm hay làđạo tâm về sausẽ cómột vết rạn khó màtiêu trừ. Thậm chí nósẽ khiến tuvị của mình chỉ dừng lại được ởđây.

Lâm Vân làmột người không thích thiếu nợ aiđiều gì, huống chi làmột cái mạng.

“Không được, nhất định phải cứu sống Liễu Nhược Sương. Cho dùkhông tuluyện một thời gian, mình cũng không thể thấy nàng cứu mình màchết được.”

Đốt haicỗ thithể kiathành trobụi, Lâm Vân không chút dodự ômlấy Liễu Nhược Sương, rồi baytrở về nhà của nàng.

Nhà cũcủa Liễu Nhược Sương phỏng chừng đã một năm rồi không có aiquét dọn. Bốn phía đều là trobụi. Lâm Vân thấy một căn phòng coinhư làsạch sẽ, liền đẩy cửa đivào. Đồ vật bên trong phòng này cóvẻ như làcủa Liễu Nhược Sương. Sử dụng một phép thuật lau đisạch sẽ bụi bặm trong căn phòng, rồi bế Liễu Nhược Sương lên giường.

Vận tinh lực épviên đạn rangoài, Lâm Vân cầm linh thạch khôi phục lại một phần chân khí. Với tình huống hiện tại của Liễu Nhược Sương, không chohắn nhiều thời gian để tuluyện.

Phóng mảnh linh thạch xung quanh chỗ ngồi vàđể mấy viên linh thạch bên cạnh. Rồi ômLiễu Nhược Sương vào trong ngực, hai tayđặt vào bụng của nàng.

Lâm Vân muốn dùng tinh lực để baolấy độc tố bên trong cơthể Liễu Nhược Sương. Làm như vậy phithường nguy hiểm bởi vìtinh lức toàn thân của hắn sẽ tiến vào cả người của Liễu Nhược Sương.

Như vậy một khitinh lực không đủ sẽ làm cho haingười đều têliệt. Liễu Nhược Sương thì càng trực tiếp bị đốt thành trobụi, chứ đừng nói gì làcứu mạng sống. Màlàm nưvậy cho dùthành công, cũng chỉ cóthể bức chất độc bên trong người nàng tới một chỗ, chứ chưa triệt để chữa khỏi chonàng. Nhưng ítnhất trong vòng mấy tháng, chất độc sẽ không phát tác.

Nếu như tuvị caohơn, Lâm Vân cóthể trực tiếp ấn vào huyệt Tâm Du saulưng Liễu Nhược Sương hoặc làcầm cổ taycủa nàng làđược. Thậm chí không cần khóa chất độc, cóthể trực tiếp bức rangoài.

Nhưng Lâm Vân chỉ có haisao, chỉ cóthể thông quaviệc vận chuyển tinh lực toàn thân để khóa chất độc lại. Một khitinh lực sử dụng hết, màchất độc chưa bị khóa trọn vẹn, như vậy sẽ bị cắn trả. Kết quả làmột người bị thương, một người bị thiêu rụi.

Đây cũng là lý do vì saotrước kiaLâm Vân không trợ giúp Liễu Nhược Sương chữa trị. Bởi vì cho dùkhóa lấy chất độc trong người nàng, cũng không thể giải quyết được vấn đề. Còn phải chịu khả năng cắn trả rất lớn. Lâm Vân đương nhiên làkhông muốn làm vậy. Liễu Nhược Sương cũng không phải làngười nào của hắn.

Nhưng hiện tại bất đồng. Mình đã thiếu nàng một cái mạng, nếu cóbiện pháp màkhông thử, thì sẽ tạo ámảnh lớn trong lòng hắn.

Tinh lực hùng mạnh như suối tuôn, chảy khắp kinh mạch, huyệt đạo của Liễu Nhược Sương.

Chất độc trong người của Liễu Nhược Sương đã bị tinh lực thong thả dồn về một chỗ. Dần dần hình thành một cái kén nhỏ.

Một tiếng, haitiếng…Tinh lực của Lâm Vân không ngừng chuyển một vòng, rồi lại haivòng, hấp thulấy độc tố trong cơthể của Liễu Nhược Sương.

Năm tiếng sau, toàn thân Lâm Vân đã ướt đẫm mồ hôi. Tinh lực trong cơthể đã bắt đầu héo rũ. Nhưng còn một nửa độc tố còn chưa bị khóa. Lâm Vân biết mình đã lỗ mãng làm việc. Vốn lúc đầu tinh lực đã yếu, hiện tại lại phong tỏa chất độc như vậy, thì càng thêm khó khăn.

Nhưng đã đến mức này rồi sao cóthể buông tha? Một khibuông tha, chẳng khác nào kiếm củi banăm thiêu một giờ. Còn khiến Liễu Nhược Sương biến thành trobụi.

Cắn chặt răng, hấp thulinh khí từ những mảnh vụn linh thạch, trong lòng cũng biết, một khihấp thuxong số mảnh vụn linh thạch này màcòn chưa khóa hết được chất độc, thì nàng ấy thực sự mất mạng.

Việc hấp thulinh khí không giống với việc luyên công. Luyện công làchậm rãi hấp thulinh khí sauđó chuyển hóa thành tinh lực. Giống như uống từng ngụm nước một vậy. Màhấp thulinh khí như bây giờ, làkhông chuyển hóa linh khí, trực tiếp dùng số linh khí này baovây lấy độc tố. Điều đó lại giống như uống một thùng nước.

Tám tiếng…Mười tiếng…Đã làmười haitiếng Lâm Vân dùng ýchí kiên cường của mình để chèo chống. Linh thạch xung quanh đã bị biến thành trobụi, nhưng vẫn cómột phần độc tố bên trong cơthể của Liễu Nhược Sương làcòn chưa bị khóa lại.

Lâm Vân thở dài một tiếng, rốt cuộc không kiên trì nổi. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ cứ như vậy chết ởchỗ này? Không được, tuyệt đối không được, mình còn phải đivề rồi dẫn theo VũTích đi rabên ngoài tìm kỳ ngộ. Haimươi viên linh thạch ởbên cạnh lại không thể dùng được. Bởi chính vìnguyên vẹn nên tốc độ hấp thulinh khí sẽ chậm hơn rất nhiều. Hấp thu nócòn không bằng không hấp thu.

Sớm biết như vậy thì cũng đập vụn số linh thạch này đi. Mà cho dù cóđập vụn thì thế nào, nhiều nhất làkiên trì thêm một tiếng màthôi.

Nếu cólinh thạch cóphẩm chất caothì tốt rồi. Buông tha hay làkhông? Lâm Vân nhổ ramột ngụm máu tươi, saulưng của Liễu Nhược Sương lập tức ướt đẫm máu tươi.

Chẳng lẽ cứ như vậy chết đi?

Linh thạch cóphẩm chất tốt? Không phải mình cómột viên sao? Saokhông lấy rathử xemnhỉ? Lâm Vân nghĩ tới đây, một viên linh thạch trực tiếp bay ratừ trong Tinh Giới rồi được Lâm Vân ngậm vào trong miệng.

Một cỗ linh khí mạnh mẽ vàtinh khiết hơn số mảnh vụn linh thạch kialập tức tuôn trào vào trong cơthể của Lâm Vân. Lâm Vân thoải mái, thiếu chút nữa rên lên thành tiếng. Tuylinh khí đã đủ rồi, nhưng hiện tại thân thể của Lâm Vân quá sức mệt mỏi, tùy thời đều không thể duytrì được. Đành phải tăng tốc độ baovây lấy độc tố.

Nhưng cũng nhờ cỗ linh khí phong phú đó, Lâm Vân một hơi khóa được toàn bộ số độc tố còn lại trong cơthể của Liễu Nhược Sương. Độc tố tụ tập lại tạo thành một cái kén dấu trong một góc của cơthể Liễu Nhược Sương. Tuynhiên cái kén này đã nối liền với kinh mạch của nàng rồi, nên không thể nào bức rađược.

Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Trong người như cócái gìnhư muốn nổ tung vậy. Cuối cùng làtinh thần không chịu nổi, liền ngã xuống giường, hôn mêbất tỉnh.

Vậy làLâm Vân đã mất mười tám tiếng để khóa chất độc trong người của Liễu Nhược Sương.

Liễu Nhược Sương mở tomắt, nhìn thấy căn phòng quen thuộc liền thì thào:

-Mình đã chết rồi sao? Chonên linh hồn mới trở lại căn phòng cũnày. Ủa, không đúng, aiđang ômmình vậy, còn để tayvào ngực mình nữa? Không tốt.

Liễu Nhược Sương vội vàng muốn gỡ cánh tay kia ra,nhưng đảo mắt đã nhìn thấy người ômmình làLâm Vân.

“Mình không chết? Làhắn cứu mình?”

Liễu Nhược Sương đột nhiên hiểu ra. Sau khimình đỡ choLâm Vân một đao thì rơi vào hôn mê. Sauđó Lâm Vân ômmình tới phòng cũcủa mình, rồi dùng phương pháp nào đó cứu mỉnh tỉnh lại.

Tuy nhiên xemcả người Lâm Vân ướt đẫm mồ hôi như vậy, Liễu Nhược Sương liền biết làhắn đã quá mệt mỏi.

“Vết máu trên người mình làcủa Lâm Vân phun rasao? “

Liễu Nhược Sương không tiếp tục bỏ taycủa Lâm Vân ra,chỉ nhẹ nhàng vuốt vekhuôn mặt của hắn. Lại lauvết máu ởmiệng hắn đi, nhẹ nhàng nói:

-Cảm ơn anhđã cứu em…

Nhìn miệng vết thương ởtrước ngực mình đã được dùng thảo dược cầm máu. Cúc áocòn chưa được cài lại, làbiết doLâm Vân làm.

Trong lòng Liễu Nhược Sương chỉ cócảm kích,, chứ không hề có ýtrách móc gì.

## 326. Chương 267 (1): Tuyết Liên Tử

Nhẹ nhàng gỡ taycủa Lâm Vân ra, đilấy một cái khăn khô, cẩn thận cởi áo choLâm Vân, rồi laumồ hôi trên người hắn. Cả người nàng cũng bị dính đầy màu, nhưng nàng không còn sức lực nào để tìm quần áothay, chỉ cóthể tìm được khăn khô laungười Lâm Vân.

Hiện tại Lâm Vân thực sự quá mệt mỏi, tinh lực đã dùng gần hết, khiến đầu óccủa hắn choáng váng. Nhưng hắn vẫn cảm thấy mơhồ như VũTích đang sờ tới sờ luitrên người mình. Liền vươn taykéo Liễu Nhược Sương, thầm thí nói:

- VũTích đừng làm rộn.

Rồi ngã đầu xuống ngủ say.

Liễu Nhược Sương đang giúp Lâm Vân laumồ hôi trên trán, thì đột nhiên bị Lâm Vân ômvào ngực. Thân thể vốn suyyếu của nàng, làm sao cóthể ngăn cản được. Liền trực tiếp bị Lâm Vân ômvào ngực.

Liễu Nhược Sương muốn gỡ tay ra,nhưng chỉ cảm thấy toàn thân rất mệt mỏi. Đột nhiên không có ýgỡ ranữa, liền nằm ởtrong ngực của Lâm Vân. Rất nhanh cũng ngủ.

Lúc Lâm Vân tỉnh lại, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều nhẹ nhàng khoan khoái. Thử vận chuyển lực lượng Tinh Vân trong người, thì phát hiện tuvị của mình đã là hai saođiên phong. Chỉ cần tuluyện thệm một chút là cóthể lên basao. Kinh hỉ qua đimới phát hiện người nằm trong ngực mình không phải là VũTích, mà làLiễu Nhược Sương.

Tuy nhiên đảo mắt hắn đã hiểu tình huống. Xem ramình làhảo tâm cóhảo báo. Rõràng vìcứu giúp Liễu Nhược Sương màtăng lên hai saođiên phong.

Nhưng cái giá của nócũng quá lớn chút lớn. Mảnh vụn linh thạch thì bị dùng hết, còn tiêu xài cả một viên linh thạch thượng phẩm nữa.

Nhìn Liễu Nhược Sương nằm trong ngực, cúc áovẫn được mở, hiện rađôi bồng đào trắng như tuyết. Xem ra làhôm quamình đắp thảo dược lên vết thương của nàng lại quên cài cúc áocủa nàng lại. Đang muốn cài lại, sauđó buông nàng ra.Đỡ phải bị nàng nói làchiếm tiện nghi.

Lâm Vân vừa để tayvào lồng ngực của Liễu Nhược Sương. Thì nàng đã mở mắt. Nhìn thấy Lâm Vân đặt tày ởlồng ngực của mình, rõràng không nói gì.

Lâm Vân liền xấu hổ, vội vàng nói:

-Không phải như emnghĩ đâu…Anh…

Damặt của Lâm Vân coinhư dày, nhưng cúc áocủa người ta conđang mở, taycủa mình lại đặt lên bộ ngực của nàng, cho dù là aicũng không tintưởng. Nên khuôn mặt của Lâm Vân cóchút đỏ.

Còn đang muốn giải thích, Liễu Nhược Sương giống như không chú ýchút nào tới hành động của hắn vậy, chỉ nói:

-Cảm ơn anhđã cứu em.

Lâm Vân tranh thủ thời gian đứng lên nói:

-Kỳ thực, kỳ thực emcòn chưa khỏe. Anhchỉ mới bức chất độc tới một chỗ màthôi, chứ chưa hoàn toàn giải trừ hết. Nếu như trong vòng một trăm ngày màkhông tìm thấy Tuyết Liên Tử, phỏng chừng…

Lâm Vân nghĩ thầm, cho dùmình đã khóa chất độc lại một chỗ,, nhưng cũng chỉ làm chonàng sống lâu thêm một trăm ngày màthôi. Trừ phimình timđược Tuyết Liên Tử, còn phải sống trăm năm trở nên thì mới chữa khỏi được. Nhưng Tuyết Liên Tử cóthể sống trăm năm chỉ có ởtrong truyền thuyết. Không chỉ nói là ởnơi này, cho dù là ởđại lục Thiên Hồng, cũng rất khó tìm được.

Liễu Nhược Sương sửng sốt một chút, lập tức nhẹ nhàng cười:

- Vôluận như thế nào, emvẫn còn sống. Nên vẫn phải cảm ơnanh.

Nói xong, Liễu Nhược Sương đứng lên, đilòng vòng trong căn phòng, rồi giới thiệu:

-Đây làphòng cũcủa em.Phòng của chamẹ thì ởđối diện. Đã lâu rồi emchưa trở về nơi này…

Lâm Vân thấy Liễu Nhược Sương đang tưởng nhớ lại chamẹ của nàng, lập tức nói:

-Nếu không em điđổi một bộ quần áokhác đi, rồi chúng ta đi rangoài ănmột chút gìđó.

Liễu Nhược Sương cúi đầu xuống, lúc này mới phát hiện trước ngực của mình hoàn toàn mở. Vội vàng lấy taykéo áolại, nhưng thần sắc lại không cóxấu hổ haythẹn thùng nào. Đối với một người đã chết một lần, hoặc làđã tiếp xúc với tử vong, cólẽ những điều kiađã trở thành thứ yếu. Hoặc là vìmột nguyên nhân nào khác.

-Đây làquần áocủa VũTích, emthử xem cóvừa không.

Lâm Vân lấy ramột bộ quần áocủa Hàn VũTích đưa choLiễu Nhược Sương. Thấy Liễu Nhược Sương nhận lấy bộ quần áo, rồi muốn thay luôn. Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, ngày hôm quamình chỉ mới giúp cônàng chữa thương màthôi. Chẳng lẽ cônàng muốn mình phụ trách sao? Mình đã làm gìđâa nhỉ?

Cũng mayLiễu Nhược Sương dừng taylại:

-Nếu không anh đi rangoài chờ emmột lát. Emthay xong quần áosẽ ra.

Khuôn mặt của Lâm Vân đỏ lên. Đáng nhẽ ramình phải chủ động đi ramới đúng. Còn chờ người khác bảo đi ra,đúng thật làkhông thể cứu chữa. Luôn miệng nói:

-Ừ, ừ,, anhkhông vội đâu, emcứ chậm rãi màthay.

Lâm Vân đi rangoài phòng, lấy điện thoại gọi cho VũTích:

- VũTích à, anhcòn phải dẫn theo Liễu Nhược Sương đitìm Tuyết Liên Tử nữa. Vôluận như thế nào anhcũng phải cố gắng tìm biện pháp chữa trị cho côấy, nếu không trong lòng anhsẽ khó bình an. Anhmuốn trở về dẫn theo emđi, em xemthế nào….

-Em…

Hàn VũTích trầm mặc một lát, trong lòng cóchút không muốn phải lykhai Lâm Vân cho dù làmột thời gian ngắn. Nhưng vẫn trả lời:

- Anh đivới côấy đi, sớm trở về nhé. Em ởnhà chờ anh.

Lâm Vân nói vài câu yêu thương với VũTích xong thì bỏ điện thoại xuống quay đầu nhìn. Liễu Nhược Sương đã thay đổi xong quần áo, đang đứng ởcửa ravào nhìn mình. Vội vàng nói:

-Thay xong rồi à?Chúng ta đi rangoài ănmột chút nhé. Anhđã đói bụng rồi.

-Lâm Vân, cảm ơnanh. Vừa rồi emcũng nghe thấy chuyện anhmuốn đưa em đitìm Tuyết Liên Tử. Nhưng emnghĩ không cần đâu. Trong thời gian còn lại emmuốn ởcùng với chị VũTích, vượt quanhững ngày tháng cuối cùng.

Liễu Nhược Sương rất cảm kích khiLâm Vân vìnàng màlàm những chuyện như vậy. Nhưng nàng không chút nào muốn tìm Tuyết Liên Tử để cứu sống mạng mình.

-Điều này…Tuy cơhội không nhiều lắm, nhưng vẫn còn cómột chút. Nếu như emđược chữa trị khỏi, chẳng phải emmuốn ởcùng với VũTích baolâu thì muốn sao? Đâu cần để ýmấy ngày làm gì.

Lâm Vân thuận miệng khuyên.

Liễu Nhược Sương sững sờ, muốn ở baolâu thì ở? Lời này của Lâm Vân là có ýgì? Đột nhiên mặt nàng đỏ lên, ngẩng đầu nói:

-Vậy thì cảm ơnanh.

Lâm Vân càng làsững sờ. Thật không ngờ mình mới chỉ khuyên một câu mànàng tađã đồng ýrồi. Đang định nếu như Liễu Nhược Sương không đồng ýthì đưa nàng ấy về chỗ của VũTích, rồi mình tự đitìm một mình. Thật không ngờ nàng ấy lại đồng ýdễ dàng như vậy.

Mang nàng đitheo tìm đương nhiên làtốt hơn nhiều sovới việc mình tìm được rồi mang trở về. Bởi nhỡ đâu chất độc khuếch tán, thì mình ởbên cạnh cũng cóthể vận công ngăn chặn.

Còn cómột nguyên nhân, Tuyết Liên Tử dưới năm trăm năm phải dùng trận pháp hoặc phù triện caocấp để phong bế. Bằng không để thời gian càng dài, dược tính càng thấp. Màhiện tại mình chỉ biết một số trận pháp vàphù triện cấp thấp nhất. Còn nếu cóTuyết Liên Tử trên năm trăm năm, thì chỉ cần dùng hộp ngọc bảo quản đơn giản làđược.

Nhưng Tuyết Liên Tử trăm năm chỉ nghe nói trong truyền thuyết màthôi, chứ nói gìTuyết Liên Tử trên năm trăm năm.

-Đợi emchút, để emquét dọn sân nhỏ ởđây đã.

Liễu Nhược Sương trông thấy sân vườn của nhà mình đầy cỏ dại vàđất cát, trong lòng rất khó chịu. Nơi này bởi vìcác loại nguyên nhân màmột năm rồi mình chưa tới.

- À,chỗ này để anhdọn cho, em đivào phòng nghỉ trước đi.

Liễu Nhược Sương nói xong, đợi choLiễu Nhược Sương đivào nhà,, lập tức sử dụng vài pháp quyết, đã dọn sạch sẽ sân ngoài vàphòng trong. Trước sauchưa mất một phút đồng hồ.

Liễu Nhược Sương vừa đivào phòng mình, nghĩ tới ngày hôm quaLâm Vân giúp mình chữa thương khổ cực như vậy. Chonên đivào phòng chưa được một phút lại đi ra,muốn giúp Lâm Vân quét dọn. Nhưng lúc đi rakhỏi phòng lại trông thây sân nhỏ sạch sẽ hầu như không cóchút cỏ dại nào. Phòng khách cũng không hề có trobụi. Giống như nơi này lúc nào cũng cóngười quét dọn vậy.

-Cái này…

Liễu Nhược Sương biết Lâm Vân không phải làngười bình thường, nhưng vẫn cóchút kinh dị. Một lúc lâu sau, mới liếc nhìn Lâm Vân nói:

-Cảm ơnanh, chúng ta đithôi, để emmang anh đi ănđặc sản của vùng này.

- Ănđặc sản thì để lần sauđi, hiện tại đã làbuổi chiều, anhmang emtới thành phố gần nhất ănmột bữa cơm. Buổi tối thì nghỉ ngơi, đến ngày maithì đi.

Lâm Vân nói.

-Vâng.

Liễu Nhược Sương nói xong đitới bên người của Lâm Vân, dán vào người hắn. Nàng biết lúc Lâm Vân phihành sẽ ômmình lại, nếu không mình sẽ cókhả năng bị rơi xuống.

Lâm Vân cũng không nói nhảm, ôm eocủa Liễu Nhược Sương, PhiVân Trùy ởdưới chân baylên, rồi, rồi từ tưphóng lên trên không trung.

Lâm Vân biết Tuyết Liên Tử sinh trưởng ởdãy núi Thiên Sơn thuộc Tân Cương, hoặc mạch núi ALặc Thái trong dãy núi Côn Luân. Vàmọc chủ yếu ởsườn núi phía nam vàphía bắc của núi Thiên Sơn. Ởmạch núi ALặc Thái thì Tuyết Liên Tử thường thấy ở khuvực vách đá.

Tuy Tuyết Liên Tử córất nhiều, nhưng Tuyết Liên Tử từ trăm năm trở lên lại vôcùng hiếm. Bởi vìbình thường Tuyết Liên Tử mọc được vài năm sẽ bị người hái xuống, hoặc làbị chim thú ănhết. Chonên căn bản khó mà cóTuyết Liên Tử tồn tại được hàng trăm năm.

Nữa giờ sau, Lâm Vân đã mang theo Liễu Nhược Sương đitới một thành phố phồn hoa. Cũng không biết đây làthành phố nào nhưng vẫn đỗ xuống một chỗ vắng vẻ.

## 327. Chương 267 (2): Tuyết Liên Tử

-Đây làthành phố VũThường của tỉnh Lâm Hải, trước kia em vàông nội đã từng đến đây…

Liễu Nhược Sương nói xong, lại nghĩ tới ông nội.

-Chúng ta đi ăncơm trước rồi tìm một chỗ nào đó nghỉ ngơi. Đợi lát nữa anhsẽ giúp em muamột số dược liệu.

Lâm Vân vừa nói, vừa dẫn Liễu Nhược Sương tới một quán ăngần đó.

Hai người ăncơm xong thì đitìm phòng trọ. Thành phố VũThường cũng làthành phố códân cưhơn triệu người, quán ăn vàkhách sạn đương nhiên lànhiều. Bản thân Lâm Vân không thiếu tiền dùng, trực tiếp đitới một khách sạn khá lớn gần đó, tên làkhách sạn Vũ Ý.

Hai nữ nhân viên tiếp tân đứng sauquầy, thấy Lâm Vân đivào, liền lễ phép chào hỏi.

-Tôi muốn thuê haiphòng liền nhau, loại phòng tốt nhất ấy.

Lâm Vân đưa CMND chonhân viên tiếp tân.

-Không cần đâu, chỉ cần thuê một phòng haingười làđược.

Liễu Nhược Sương vội vàng nói. Hiện tại nàng rất sợ ởmột mình trong phòng. Ởmột mình nàng sẽ cảm thấy bị đè nén vàsợ hãi. Cólẽ một người đã chết qualần thứ nhất đều sẽ rất sợ ởmột mình trong bóng tối.

Hai nhân viên tiếp tân dùng ánh mắt trưng cầu nhìn Lâm Vân. Lâm Vân hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ,, chẳng lẽ cônàng muốn mình phụ trách sao? Mình đã làm gìnàng đâu? Tuynhiên nhìn ánh mắt lolắng của Liễu Nhược Sương, hắn vẫn gật đầu nói:

-Vậy thì thuê một phòng haingười.

Khách sạn Vũ Ý làkhách sạn ba saocủa thành phố VũThường. Nhìn cách sắp xếp bên trong, Lâm Vân tương đối thỏa mãn, thoạt nhìn cóvẻ rất sạch sẽ.

- Em đitắm rửa trước đây.

Sau khitắm xong đi ra,Liễu Nhược Sương vẫn mặc bộ quần áoLâm Vân đưa tới lúc trước. Lâm Vân cũng muốn đitắm rửa một chút. Từ lúc thăng cấp lên hai saohậu kỳ, hắn đã sớm muốn tắm rửa rồi, chỉ làchưa cóthời gian. Hiện tại đã thuê phòng khách sạn thì đương nhiên làmuốn tẩy vết bẩn trên người rồi.

Khi Lâm Vân tắm rửa xong đi rangoài, Liễu Nhược Sương hơi chút sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, môt mực không chú ýtới, không ngờ anhchàng Lâm Vân này lại đẹp trai vàkhí chất như vậy. Loại người này nếu không tiếp xúc nhiều với hắn, vôluận như thế nào cũng không biết hắn vĩđại. Không biết lúc trước làm saochị VũTích lại phát hiện ranhỉ. Ánh mắt của chị ấy thật làtốt. Nếu làmình, lần đầu tiên nhìn thấy hắn sẽ không để người này ởtrong lòng. Nghĩ tới đây, liền nhẹ nhàng thở dài.

- Anh cóthể giúp em muavài thứ không?

Hiện tại Liễu Nhược Sương không cóđồ dùng hàng ngày gìcả. Nguyên bản làmuốn về quê cũđể chấm dứt tính mạng. Nhưng Lâm Vân đã cứu mạng nàng, nàng không thể không cómột ítthứ để vệ sinh cánhân.

-Ừ, anhcũng định đi rangoài muamấy loại thuốc. Emmuốn đikhông?

Lâm Vân cười cười. Cho dùLiễu Nhược Sương không nói, hắn cũng sẽ giúp nàng muamấy thứ.

Liễu Nhược Sương không phải rất bắt bẻ, hoặc lànói bây giờ không phải làlúc bắt bẻ. Nàng chỉ muavài thứ chonữ trong cửa hàng, vàvài bộ quần áođể thay. Cũng không giống như các côgái khác, đòi hỏi đi muasắm.

Lâm Vân âmthầm tự nhủ, tính cách của cônàng này cóchút giống với VũTích. Màmới haingày không gặp VũTích, thật sự lànhớ nàng. Liền lấy điện thoại ra,buôn chuyện với VũTích.

-Vợ của anhthật làhạnh phúc.

Liễu Nhược Sương cầm theo vài cái túi lớn, thấy Lâm Vân bỏ điện thoại xuống mới nói.

-Kỳ thực, người hạnh phúc chính là anhmới đúng. Không nói tới điều này, để anhcầm mấy cái túi cho.

Lâm Vân xách mấy cái túi trong tayLiễu Nhược Sương, đến một chỗ vắng thì vứt hết vào trong Tinh Giới. Dù saoLiễu Nhược Sương đã biết, không cần phải dấu diếm nàng làm gì.

Ánh mắt của Liễu Nhược Sương chỉ chớp chớp một chút, không biết nghĩ gì, liền cúi đầu.

Lâm Vân đimột đoạn thì tới một nhà thuốc đông ytên làVạn Dược Đường. Trong lòng vuivẻ, vội vàng kéo tayLiễu Nhược Sương đivào.

Hiện tại đã làgiờ nghỉ, người bán thuốc của Vạn Dược Đường đang chuẩn bị kéo mành cửa.

-Đợi chút.

Lâm Vân vội nói.

- Haivị muốn muathuốc sao?

Người bán thuốc nhìn Lâm Vân vàLiễu Nhược Sương đang vội vã đitới.

-Đương nhiên, anhgiúp tôi bốc số thuốc ghitrên phương thuốc này.

Lâm Vân nói xong, đưa chongười bán thuốc một đơn dược.

Người bán thuốc nhận lấy xemqua, càng xem, sắc mắt càng khó coi. Hoàng Cầm, Liên Kiều, Linh Chi, Tuyết Liên…Những thuốc này không phải làkhông có, nhưng trong đơn dược đều yêu cầu phải mười năm trở nên. Đây quả thực là…

-Thực xinlỗi quý khách, rất nhiều thuốc trên cái đơn này chúng tôi đều có, nhưng số năm không đủ. Màđằng sauthì toàn làthuốc Đông yquý báu. Giá tiền của nó….

Người bán thuốc cóchút khó khăn nói.

Lâm Vân nhìn sắc mặt của y, làbiết trong này không cóthảo dược lâu năm như vậy, lập tức nói:

- Anhcứ dựa theo phương thuốc này màbốc. Số năm thì caonhất là baolâu thì lấy. Về phần tiền nong…

Lâm Vân lấy vài sấp tiền đặt trên quầy.

Người bán thuốc nhìn thấy vậy thì không nói gìthêm nữa, chỉ dựa theo đó màbốc thuốc.

-Loại dược lâu năm nhất trong tiệm thuốc các anh là baonhiêu năm?

Lâm Vân thuận miệng hỏi.

-Đương nhiên lànhân sâm rồi. Nghe nói trong tiệm của chúng tôi từng cómột cây nhân sâm hơn 500năm. Đó làbảo vật của cửa hàng. Tuynhiên về sauthì bị một người muamất. Mà códược thảo trên 500năm chỉ córải rác vài tiệm thuốc màthôi.

Người bán thuốc nói xong, sắc mặt tràn đầy tự hào.

Lâm Vân giật mình, lập tức hỏi:

- Anh cóbiết dược thảo lâu năm của những tiệm thuốc kia làdược thảo gìkhông? Bọn họ cóTuyết Liên Tử không? Không biết anh cóthể gọi sưphụ của anh chotôi gặp được không?

Lâm Vân nói đến đây, thấy sắc mặt của người bán thuốc lộ vẻ khinh thường, đương nhiên làbiết ýcủa y,liền nói tiếp:

-Tôi cómột cây dược thảo năm trăm năm muốn bán chotiệm thuốc các anh.

Người bán hàng trong lòng đang cười lạnh, nghĩ thầm muốn tagọi sưphụ của tatới thì taphải gọi sao? Nhưng nghe thấy Lâm Vân nói vậy, lập tức kinh hãi. Người khác không biết sự quý trọng của thảo dược năm trăm năm, nhưng ybiết rất rõ. Vội vàng nói:

-Tốt, để tôi gọi điện thoại

Lâm Vân mỉm cười, cũng không nói chuyện, mà thutiền vào. Cùng Liễu Nhược Sương tìm một chỗ ngồi xuống.

Sau khingười bán thuốc gọi điện thoại xong, thì bọc lại số thuốc vừa bốc kialại cẩn thận, đặt ởbên cạnh Lâm Vân, rồi đirót một ấm trà.

Chưa tới nửa tiếng, một thân ảnh vội vãchạy vào trong tiệm thuốc, vừa tới nơi liền hỏi:

-Người bán dược thảo ởđâu?

Lâm Vân thấy làmôt lão nhân đã hơn sáu mươi tuổi, nhưng tinh thần rất tốt. Lão nhân này vừa hỏi vậy, lập tức đã nhìn thấy Lâm Vân liền đitới:

-Tôi làTrịnh Mạt Thành, còn chưa thỉnh giáo bằng hữu họ gì? Cóphải làcậu nói códược thảo năm trăm năm không?

Trên mặt còn lộ vẻ nghi hoặc.

-Tôi làLâm Vân, ông nói không sai, tôi cómột dược thảo đã năm trăm năm rồi.

Lâm Vân đứng lên, đơn giản nói.

Trên mặt lão nhân runrẩy một chút, liền nói:

-Mời haivị lên tầng nói chuyện.

Bangười vừa ngồi xuống, lão nhân đã không thể chờ được hỏi:

- Làdược thảo gì, cóthể lấy chotôi xemkhông?

Lâm Vân cũng không nói chuyện, lấy một hộp gỗ dài đưa choông ta.

-Sâm VũLâm?

Trịnh Mạt Thành vừa mở hộp gỗ, đã cả kinh kêu lên, bàn taythì runrẩy. Loại dược này còn quý trọng hơn nhân sâm nhiều lắm.

-Quả nhiên làhơn năm trăm năm, làthứ tốt, thứ tốt…

Trịnh Mạt Thành nhìn kỹ một lúc, rồi hơn 10phút saumới lưu luyến đóng lại hộp gỗ. Bàn tayvẫn còn runrẩy. Ông tabiết giá trị của cây dược thảo này lớn như thế nào.

Lâm Vân mỉm cười, cũng không nói chuyện.

Thấy biểu lộ của Lâm Vân như vậy, Trịnh Mạt Thành dodự đưa hộp gỗ choLâm Vân:

-Cậu đã cóthứ này, nhất định làbiết giá cả của nó. Lời nói thật, tiệm thuốc của tôi thật sự làkhông muanổi.

Trịnh Mạt Thành nói làsự thật. Bản thân sâm VũLâm đã quý trọng, bởi vìloại thảo dược này sống không quá banăm, căn bản đừng nói lànăm trăm năm. Quả thực còn quý giá hơn cả mấy cây nhân sâm năm trăm năm nhiều lắm. Nếu cóthì là vôgiá. Thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe nói qua. Chỉ cómột số lão trung ytinh thông ydược mới biết được.

Lâm Vân đưa lại hộp gỗ choTrịnh Mạt Thành. Loại cây sâm VũLâm này hắn đào được tổng cộng bốn cây. Đều làđào được ởmột chỗ. Có haicây đã làgần một nghìn năm. Nhưng loại thảo dược naykhông cótác dụng gìvới hắn.

Thẩy Lâm Vân đẩy lại hộp gỗ chomình, Trịnh Mạt Thành cóchút kỳ quái nhìn Lâm Vân. Mình đã nói không cóthực lực muacây thảo dược này rồi mà. Chẳng lẽ người thanh niên này muốn bán rẻ chomình sao? Nếu như giá tiền của cây sâm này nằm trong phạm vi chitrả của ông ta,thì ông tathực sự muốn muanó. Dùng kinh nghiệm hơn năm mươi năm về thuốc Đông ycủa ông ta,đây tuyệt đối làmột cây sâm VũLâm hàng thật giá thật.

- Ýcậu là?

Trịnh Mạt Thành đẩy lại cái hộp gỗ, cóchút không muốn hỏi.

-Trịnh lão, tôi muốn hỏi ông cóbiết nơi nào bán Tuyết Liên Tử không?

Lâm Vân hỏi.

-Tuyết Liên Tử? Thứ này tuyquý trọng, nhưng vẫn cóngười bán. Trong tiệm của tôi cũng cóhơn mười cây Tuyết Liên Tử.

Trịnh Mạt Thành sững sờ một chút. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ hắn muốn đổi lấy Tuyết Liên Tử sao? Vậy thì quả thực quá tiện nghi chomình rồi.

-Tôi muốn Tuyết Liên Tử từ năm trăm năm trở lên. Tốt nhất lànăm trăm năm.

Lâm Vân biết mình còn chưa nói rõvội vàng bổ sung.

## 328. Chương 268: Xấu Hổ

Sắc mặt của Trịnh Mạt Thành lần nữa biến đổi. Nói chuyện với người thanh niên trẻ tuổi này quả thực làđau tim. Động một chút lại nói tới thảo dược năm trăm năm, quả thực chorằng những thuốc năm trăm năm làcủ cải bán ngoài chợ chắc?

Tuy nhiên nhìn cây sâm VũLâm hàng thật giá thật năm trăm năm kia, ông ta dodự nửa ngày, vẫn lắc đầu nói:

-Điều này phỏng chừng rất khó khăn. Tuyết Liên Tử năm trăm năm còn quý hơn sâm VũLâm này một chút. Màđâu cóphải đơn giản làlấy được.

Lâm Vân nhìn sắc mặt dodự của Trịnh Mạt Thành, làbiết ông tacòn cólời chưa nói hết. Chỉ vào cái hộp gỗ nói:

-Nếu như ông cóthể nói chotôi biết chỗ bán Tuyết Liên Tử như vậy, thì tôi sẽ choông cây sâm này.

-Cậu nói cái gì?

Trịnh Mạt Thành bỗng nhiên đứng dậy, nhưng đảo mắt lại ngồi xuống. Bàn tay runrẩy cầm lấy cái hộp gỗ. Một lát saumới nói:

-Cậu nói rằng, cậu chỉ cần tôi cung cấp một tintức, cậu cóthể chotôi cây sâm này sao?

Ngôn ngữ mang theo vẻ khó màtưởng tượng.

-Ông không nghe lầm đâu, ýtôi chính lànhư vậy.

Thần sắc của Lâm Vân giống như làhỏi đường, rồi chongười tamột nguyên vậy.

Kinh hỉ quađi, Trịnh Mạt Thành bắt đầu trầm mặc. Ông tabiết cómột truyền thuyết về Tuyết Liên Tử, nhưng không biết làthật haygiả. Mànếu cóthật, thì người trẻ tuổi này vẫn lấy không được.

Hơn nữa, một khiđối phương biết tintức này là domình truyền rangoài, nói không chừng mình sẽ gặp họa.

Thấy sắc mặt âmtình bất định của Trịnh Mạt Thành, Lâm Vân như cóđiều suynghĩ, một lát saunói:

-Ông cứ việc nói đi, tôi camđoan sẽ không nói cho aibiết.

Nghe Lâm Vân đảm bảo như vậy, Trịnh Mạt Thành giống như đã quyết định cái gìđó. Trầm giọng nói:

-Tôi cũng không biết tintức này làthật haygiả, đây là dosự phụ của tôi nói chotôi biết. Cậu nghe nói quavề Mộ Dung Sơn Trang chưa? Chắc làcậu không biết.

-Nhà Mộ Dung làmột giatộc thế gia, bốn mươi năm trước khitôi còn ởvùng Thanh Hóa thuộc tỉnh Vân Bắc. Sưphụ của tôi đã từng nói chotôi về các cây Tuyết Liên Tử trên trăm năm. Loại dược này nghe nói đã tuyệt tích, nhưng vẫn cómấy giatộc cất giữ. Nhà Mộ Dung chính làmột trong những giatộc đó. Còn cómấy giatộc nghe nói đã suythoái. Cho dù cóloại dược trân quý như vậy, chắc cũng mang bán rồi.

- Giatộc Mộ Dung lại làmột giatộc rất thần bí. Mặc dù làẩn thế, nhưng nghe nói gần đây cóngười của bọn họ đi ralàm vài việc gìđó. Tuy làmột giatốc lớn, nhưng hiện tại rất ítngười biết về giatộc này. Còn có hai giatộc thế giavề thuốc Đông y,đó làDiêm gia vàXung gia. Hiện tại cũng rất ítnghe nói về bọn họ. Tôi phỏng chừng khả năng bọn họ cóTuyết Liên Tử là vôcùng thấp.

Nghe xong những lời này của Trịnh Mạt Thành, Lâm Vân trầm tưmột lát, lấy đơn thuốc vừa rồi đưa choTrịnh Mạt Thành:

-Không biết Trịnh lão cóthể lấy được số dược liệu ghitrên đơn thuốc này không?

Trịnh Mạt Thành tiếp nhận đơn thuốc của Lâm Vân, nhìn một lát, nói:

- Tuytrên này cần rất nhiều thuốc trên mười năm, nhưng tôi vẫn cóthể giúp được cậu. Tối maicậu tới nơi này lấy.

Lâm Vân gật đầu. Trong lòng tự nhủ, xem raTrịnh Mạt Thành rất cóthế lực ởthành phố VũThường này. Liền đứng lên nói:

-Vậy thì tôi sẽ trở về chờ tintức tốt của Trịnh lão. Còn cây sâm VũLâm này coinhư làthù laođưa choông. Tiền thuốc thì ngày maitôi sẽ trả.

Trịnh Mạt Thành runrẩy cầm lấy hộp gỗ, luôn miệng nói:

-Giá trị của cây sâm này còn nhiều hơn số dược thảo kiagấp baonhiêu lần. Sao cóthể để cậu trả tiền được.

Lâm Vân thấy vậy cũng không già mồm cãi láo, nói:

-Tốt, vậy cứ như vậy đi. Tôi đang ởkhách sạn Vũ Ý,phòng số 12.Tối maitôi sẽ tới lấy thuốc.

-Không cần, không cần, ngày maitôi sẽ saingười đưa qua chocậu. Cậu không cần phải tự mình tới đâu.

Trịnh Mạt Thành luôn miệng nói.

Sau khicáo từ Trịnh Mạt Thành, Liễu Nhược Sương cóchút lolắng nói:

-Lâm Vân, theo như lời Trịnh lão kianói, thì giatộc Mộ Dung cóvẻ như rất thần bí. Huống hồ một thứ quý giá như vậy, chắc gìngười tađã chochúng ta. Emnghĩ…

Lâm Vân cười nhạt một tiếng, nói:

-Nhược Sương, emkhông cần phải lolắng. Chỉ cần cósố thuốc phụ trợ kia, anhđã yên tâm rồi. Ngày mai anhsẽ mang emtrở về chỗ của VũTích, anh đimột mình tới Thanh Hóa. Chỗ thuốc kia anhsẽ phachế, mỗi tháng emuống một lần, nósẽ ngăn cản chất độc trong người emphát tác. Vôluận là cótìm được Tuyết Liên Tử haykhông, anhcũng muốn đithử xem. Nếu không được, thì anhsẽ tới núi Thiên Sơn thử vận may.

-Nói như vậy, emkhông cần đicùng anhphải không?

Liễu Nhược Sương vội vàng hỏi.

-Ừ, nếu như muakhông được số thuốc kia, thì emvẫn phải đitheo anh. Bởi vìchất độc trong cơthể emtùy thời cũng cóthể bộc phát. Nhưng cósố thuốc kiarồi, mỗi tháng emuống một lần, trong vòng batháng, chắc sẽ không sao.

Lâm Vân gật đầu.

Liễu Nhược Sương không nói thêm gì, haingười trở lại căn phòng. Liễu Nhược Sương làngười yêu sạch sẽ, nên lại vào tắm rửa. Tuynhiên, nàng ởtrong phòng tắm nửa ngày cũng không ra,nếu không phải Lâm Vân nghe thấy thanh âmbên trong, thì hắn đã sớm phóng thần thức kiểm trarồi.

Liễu Nhược Sương thay đổi một bộ đồ ngủ sạch sẽ màu xanh lam. Tóc đã laukhô vắt sauvai, haiđiểm màu đỏ hiện ra, rõràng không mặc áolót. Một mùi thơm xử nữ truyền đến, khiến cả người Lâm Vân nóng lên, phía dưới cóchút bành trướng. Vội vàng thuliễm tinh thần, trong lòng tự nhủ thật làlợi hại. Nếu không phải ởnhà đã quen nhìn VũTích, thì hắn đã không chịu được rồi.

- Sao emtắm lâu như vậy?

Lâm Vân vừa mới thốt ralời này thì đã âmthầm mắng mình ngungốc. Người tatắm rửa lâu thì cóliên quan gìtới mình cơchứ?

- À, emgiặt luôn nội y,lại đợi chotóc khô nên mới lâu như vậy.

Liễu Nhược Sương thấy conmắt của Lâm Vân không ngừng quét quaquét lại trên người mình. Khuôn mình đỏ bừng, vội vàng đilên giường, rồi kéo chăn mỏng lên.

Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ, cônàng Liễu Nhược Sương này chủ động yêu cầu ởcùng phòng với mình. Vìsợ hãi làcó, nhưng không phải làthực sự có ý gìvới mình? Đúng rồi, lúc trước hình như nàng đã nói thích mình thì phải? Lúc đó lànàng tưởng sắp chết nên nói racâu đó, vậy thì đây nhất định là suynghĩ trong lòng nàng.

Tuy nhiên, cho dùlời của nàng làthật, nàng cũng làmột côgái rất vĩđại. Nhưng mình chỉ cóhảo cảm với côấy màthôi, chứ không có ý gìkhác. Huống chimình đã có VũTích rồi. Tuy ởđại lục Thiên Hồng, một namnhân lấy vài người vợ làchuyện rất bình thường, nhưng Lâm Vân cảm thấy một người đâu cóthể yêu nhiều như vậy. Chỉ cần một mình VũTích làđủ.

Huống chimình còn cần phải tuluyện, cũng không thể dùng nhiều thời gian chonhững việc như vậy. Vài chục năm, chỉ trong nháy mắt làtrôi qua màthôi. Mình phải biết trân quý khoảng thời gian đó.

Hai người hàn huyên một hồi lâm, nhưng Liễu Nhược Sương biết điều không hỏi về những bản lĩnh kỳ quái của Lâm Vân. Cólẽ nàng biết, chuyện này không có gìphải hỏi. Lâm Vân thì thở phào một cái, âmthầm tự nhủ, nếu nàng ấy hỏi thì đúng thật không biết nên trả lời thế nào.

Liễu Nhược Sương biết Tuyết Liên Tử rất khó tìm được, cũng biết cho dùmình khuyên canthế nào đichăng nữa, Lâm Vân cũng sẽ không nghe mình, còn không bằng không nói. Tuychỉ ởchúng với Lâm Vân mấy tháng, nhưng nàng vẫn biết một ítvề tính cách của Lâm Vân. Mặt ngoài rất hiền lành, rất dễ nói chuyện, nhưng một khiđã quyết định chuyện gì, cho dùmột vạn contrâu cũng không thể kéo trở về. Nếu làm chuyện gìkhiến hắn tức giận, hắn chắc chắn sẽ không cố kỵ một ai haymột vật gì. Tên đạo sĩlần trước khẳng định đã bị Lâm Vân ném vào trong biển rồi. Người namnhân này làmột người ânoán phân minh.

Liễu Nhược Sương thậm chí ngóng trông đicùng với Lâm Vân tới Thanh Hóa. Nhưng nàng biết, đitheo hắn chỉ làm phiền tới hắn màthôi. Thấy Lâm Vân ngồi trên giường, giống như làluyện công, trong lòng cóchút khổ sáp. Nàng không biết khinào mình đã yêu mến người namnhân này. Cólẽ làlúc mình tưởng mình sắp chết kia.

Nàng thậm chí còn suynghĩ, nếu như tối nayLâm Vân muốn ngủ cùng nàng, nàng sẽ làm sao? Bản thân nàng cũng không rõràng lắm. Cólẽ, chỉ có VũTích làxứng với hắn màthôi. Đối với việc VũTích ởbên cạnh Lâm Vân, Liễu Nhược Sương chỉ cósự hâm mộ, chứ không có ýghen ghét hoặc có ý gìkhác.

Có lẽ mình không nên chủ động yêu cầu ởcùng một chỗ với Lâm Vân. Nếu như đây làthời cổ đại Lâm Vân muốn nạp mình làm tiểu thiếp, không biết mình cóđồng ýkhông? Nghĩ tới đây, Liễu Nhược Sương khẽ thở dài một tiếng. Mình cũng sắp chết rồi, còn nghĩ tới những điều này làm gì?

Có lẽ domình tiếp xúc với người khác giới quá ít, mới ởcùng Lâm Vân mấy tháng đã cóhảo cảm với hắn. Tuynhiên, hắn quả thực làmột người rất thần kỳ. Màmình thì rõràng lại thích một người đã cóvợ? Liễu Nhược Sương suynghĩ lung tung một lúc, không biết đã ngủ lúc nào.

Bởi vìthể xác vàtinh thần mệt mỏi trong một thời gian dài, nên một giấc ngủ này của Liễu Nhược Sương ngủ rất sâu. Đợi lúc nàng tỉnh lại thì không thấy Lâm Vân đâu cả. Vội vàng rời giường, suynghĩ không biết Lâm Vân mới sáng sớm đã đinơi nào.

## 329. Chương 269: Tu Vị Ba Sao

Lâm Vân bởi vì tuluyện tới nửa đêm, phát hiện mình tùy thời cóthể đột phá. Xem rachính mình giúp Liễu Nhược Sương chữa bệnh, tuy haotốn rất nhiều linh thạch, nhưng cũng nhận được không ítchỗ tốt.

Hắn sợ nếu đột phá trong khách sạn kiathì sẽ gây rađộng tĩnh quá lớn. nên liền lykhai khách sạn. Tìm một chỗ trống trải, cầm viên linh thạch thương phẩm màlần trước chưa hấp thuhết kia, rồi không ngừng vận chuyển tinh lực vào trong cơthể.

Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực trong người mình nhanh chóng bành trướng. Sự bành trướng này không phải từ một saolên hai sao cóthể sosánh. Sausáu tiếng, tinh lực đã tăng lên giới hạn. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc vang lên trong cơthể, tinh lực bành trướng đột nhiên lantới toàn thân.

Một cảm giác sảng khoái cực độ truyền tới. Lâm Vân cưỡng chế sự hưng phấn, tiếp tục vận chuyển tinh lực để củng cố tu vi.Lại batiếng sau, Lâm Vân đứng lên, tâm tình rất làkích động. Vốn chorằng tăng lên ba saorất khó, rõràng bởi vìliều chết khóa độc choLiễu Nhược Sương, cứ như vậy dễ dàng đột phá. Đây cólẽ hợp với câu hảo tâm cóhảo báo.

Chẳng lẽ muốn đột phá TuTinh phải cần tới cực hạn sao? Khitinh lực đạt ới cực hạn rồi chuyển sang suyyếu thì mới dễ dàng đột phá sao?

Bất kể như thế nào, với tuvị basao, đã tăng rất nhiều sự tintưởng choLâm Vân, cũng chohắn thêm một số kinh nghiệm. Hắn cảm thấy chỉ cần cóđủ tài nguyên, chỉ trong vòng mười năm, tuvị của hắn cóthể vượt qualúc ởđại lục Thiên Hồng.

Về phần VũTích, không cần hắn phải lolắng. VũTích nhất định làmột người có tưchất cực tốt, nếu không thì đã không tuluyện nhanh như vậy rồi. Chỉ là sau khinàng Trúc Cơ, tìm công pháp chonàng luyện lại làmột việc phiền toai.

Lâm Vân phóng thần thức rangoài. Quả nhiên, tăng lên basao, thần thức cũng tự động tăng lên cấp bậc. Phạm vitìm tòi hiện tại đã tăng lên 160km.

Mà tuluyện tới basao, thì cóthể sử dụng thêm Ẩn Thân Quyết vàTinh VũQuyết. Hiện tại Lâm Vân đã khẳng định, ba sao màmình luyện được ởthế giới này còn mạnh hơn khiluyện tới ba sao ởđại lục Thiên Hồng rất nhiều. Tinh Vụ Quyết càng thêm mạnh mẽ, lúc trước không thể nào sosánh được.

Bây giờ đã làbuổi sáng, hơn mười giờ. Tối qualúc mình đi rangoài không báo trước choLiễu Nhược Sương, hiện tại phải về luôn, nếu không nàng lại sốt ruột.

Lâm Vân bước lên PhiVân Trùy, chưa tới mười phút đã trở về căn phòng của khách sạn. Đây là doLâm Vân đã thả chậm tốc độ, nếu không một khoảng cách chưa tới 300km thì đâu cần thời gian lâu như vậy.

Liễu Nhược Sương đang sốt ruột ngồi ởtrong phòng, đột nhiên thấy Lâm Vân bayvào từ cửa sổ. Liền kinh hỉ đilên đón:

-Tối hôm qua anh đi rangoài à?

-Ừ, anh đi rangoài cóchút việc.

Lâm Vân cóchút ngượng ngùng. Liễu Nhược Sương sợ ngủ một mình, nên mới cố ýyêu cầu một căn phòng haingười. Vậy màmình lại bỏ điđể lại nàng một mình. Cũng maylúc mình rời đithì nàng đã ngủ say.

- Anh đirửa mặt đi, emđã gọi thức ăntới rồi. Anhrửa mặt xong thì đi ra ănluôn.

Liễu Nhược Sương nói tới đây, thì cótiếng chuông cửa vang lên.

Liễu Nhược Sương đitới mở cửa, làngười bán thuốc của Vạn Dược Đường hôm qua. Người bán thuốc này rất cung kính đưa gói thuốc choLâm Vân rồi nói:

-Lâm tiên sinh, tôi mang số thuốc màngài yêu cầu theo lời của sưphụ tôi. Sưphụ tôi vốn định đích thân tơi, chỉ là cómột người bằng hữu của ông ấy tới. Chonên chỉ cóthể bảo tôi mang thuốc tới.

Lâm Vân sững sờ, trong lòng tự nhủ, lão Trịnh kialàm việc thật nhanh, mới một đêm thôi đã kiếm đủ số thảo dược chomình rồi. Nhưng nghĩ lại cũng bình thường, người talàm về thuốc Đông ytrong năm mươi năm, hẳn làngười quen rất nhiều. Chonên làm chuyện này nhanh hơn mình đihỏi rất nhiều.

Mà hiện tại ông ấy lại bề bộn như vậy, nhất định là cóngười tới muacây sâm VũLâm kia.

-Thay tôi cảm ơn sưphụ của anh.

Lâm Vân cũng không khách khí, nhận lấy số dược liệu trong tayngười kia.

Vốn chorằng phải chờ tới buổi tối. Thật không ngờ Trịnh Mạt Thành làm việc nhanh chóng như vậy. Chào từ biệt người bán thuốc, Lâm Vân ănxong cơm sáng, liền đưa Liễu Nhược Sương baytrở về tới Yên Kinh, rồi đáp xuống bancông tầng ba.Phóng thần thức kiểm tramột lát, thì trong nhà chỉ có VũTích và bàngoại. VũTích thì đang ngồi trước cái máy vitính, không biết đang suynghĩ cái gì màchỉ sững sờ.

Lâm Vân gõcửa, Hàn VũTích mới phản ứng. Vội vàng đitới mở cửa. Trông thấy làLâm Vân, ngạc nhiên một chút, lập tức laolên ômchặt Lâm Vân.

- Emrất nhớ anh…

Lâm Vân vuốt tóc của Hàn VũTích:

-Nhược Sương cũng tới đây.

-A…

Hàn VũTích buông Lâm Vân ra,mới phát hiện Liễu Nhược Sương đứng ởđằng sau. Khuôn mặt hơi đỏ, vội vàng nói:

-Nhược Sương, mauvào phòng ngồi đi.

-Mẹ chúng ta điđâu?

Lâm Vân thuận miệng hỏi.

-Lâm Hinh đã dẫn theo haingười tới trung tâm giao dịch Vân Môn xemnáo nhiệt rồi. Hiện tại điện thoại Vân Tinh Linh bán rất chạy. Nên đã đình chỉ bán lẻ, yêu cầu mỗi lần mua làmười nghìn chiếc. Nhưng cho dùnhư vậy ởtrung tâm giao dịch Vân Môn cũng kín hết người.

Hàn VũTích nói, ánh mắt thì đầy ôn nhunhìn về Lâm Vân. Chỉ có namnhân của mình mới cóthể làm những chuyện khiến người takhông thể tưởng tượng như vậy.

-Gần đây Mông Văn rất bận rộn. Chẳng những phải tiếp đón người của các nhà máy sản xuất điện tử, màcòn cócả người của các tập đoàn viễn thông lớn tới nữa. Chẳng những làngành thông tintrong nước, ngay cả của nước ngoài đều nơm nớp losợ. Anhthì tốt rồi, làm xong thì vỗ mông rời đi, mặc kệ mọi chuyện.

Lời của Hàn VũTích cóvẻ trách cứ, nhưng trong giọng nói không hề có ýtrách cứ nào.

Liễu Nhược Sương cũng thầm than. Hiện tại nàng đã hiểu Lâm Vân làmột người nghịch thiên như thế nào. Ngay cả hệ thống truyền tinnhư vậy cũng cóthể làm được, nói gìtới Dưỡng Tâm Hoàn kia. Anhchàng Lâm Vân này quả thực không thể dùng suynghĩ của nhân loại để cân nhắc.

-Nhược Sương, chị nghe Lâm Vân nói là embị trúng độc. Chị rất lolắng, hiện tại emđã đỡ hơn chưa?

Hàn VũTích thật sự lolắng choLiễu Nhược Sương. Nàng ởcùng với cô tađã được mấy tháng. Nàng biết tính cách của Liễu Nhược Sương córất nhiều điểm giống mình.

- Emđã hơn rồi, cảm ơnchị VũTích.

Liễu Nhược Sương cảm thấy dung mạo của Hàn VũTích càng ngày càng đẹp. Không biết cóphải là cóliên quan tới công pháp tuluyện haykhông?

Lâm Vân dùng thần thức phóng tới toà nhà Vân Môn, quả nhiên thấy Mông Văn vàDiệp Điềm đang rất bận rộn. Liền thuhồi thần thức lại, trong lòng cũng cóchút ngượng ngùng.

Bên ngoài vang lên tiếng xehơi, xem ramấy người Lâm Hinh đã trở lại.

- A, anhtrai, anhthật đúng làthần long, chỉ thấy đầu không thấy đuôi, đảo mắt lại xuất hiện. Mẹ ơi, anhtrở về rồi.

Lâm Hinh thấy làLâm Vân, trong nội tâm rất caohứng, vội vàng kêu lên.

Vũ Tích dẫn Liễu Nhược Sương đixuống giới thiệu chomọi người. Ănxong cơm trưa, Lâm Vân dạy choLiễu Nhược Sương cách dùng thuốc, rồi lập tức đitới Thanh Hóa của tỉnh Vân Bắc.

Tuy Hàn VũTích rất làkhông muốn, nhưng vẫn dặn dòLâm Vân mauchóng trở về.

Lâm Vân đã từng đitới tỉnh Vân Bắc. Nơi đó cótrụ sở huấn luyện của đội đặc công Vân Bắc. Lâm Vân đã ởtrong đó mấy tháng. Nhưng Thanh Hóa thì bất đồng. Tuycũng thuộc tỉnh Vân Bắc, nhưng lại cách dãy núi Vân Quý khá xa.

Lâm Vân đến Thanh Hóa thì đã làbuổi tối. Đối với một người chưa quen thuộc nơi đây, muốn tìm một giatộc ẩn thế xác thực không phải làmột chuyện dễ dàng.

Lâm Vân tìm một nơi vắng vẻ, hóa trang đơn giản, liền biến thành một người dân công từ nhà quê mới lên thành

phố làm việc. Cho dùtrộn lẫn trong đám người cũng không aiphát hiện ra.Hiện tại hắn chưa tới năm sao, không cócách nào tùy ýbiến đổi khuôn mặt, chỉ cóthể dựa vào hóa trang. Cũng maybản lĩnh hóa trang của hắn không tồi. Dùng thuốc tự chế là cóthể thay đổi được. Không phải làngười thân, thì rất khó nhận rahắn.

Làm xong những việc này, Lâm Vân cố ýtìm muamột cái ba lôkiểu dáng quê mùa rồi xách lên vai. Hắn cải trang như vậy không phải sợ sệt điều gì, màchỉ lo cóngười quen phát hiện rahắn, rồi phiền toái lại kéo đến. Bởi vì dù saohiện tại hắn cũng làchủ tịch của một tập đoàn ảnh hưởng tới cả thế giới.

Với trang phục hiện tại của Lâm Vân, quả thực giống hệt một thanh niên mới từ quê lên thành phố để làm công.

Lâm Vân đi quamột trường đại học gọi làđại học Thanh Hóa. Hiện tại đã làbuổi tối, nhưng vẫn còn nhiều sinh viên tốp batốp năm đilại. Thoạt nhìn rất náo nhiệt.

Tuy không biết phải đinơi nào tìm, nhưng Lâm Vân biết một giatộc lớn phải córất nhiều sinh ýtrải khắp, cũng córất nhiều chỗ giải trí ănchơi. Bởi vìnhững chố như thế kiếm tiền nhanh, màcũng không cần phải xuất đầu lộ diện. Còn có, những chỗ đó cóđủ loại khách hàng qualại, thích hợp choviệc ẩn nấp. Đương nhiên đây chỉ làmột loại khả năng màthôi. Có giatộc chỉ chuyên về một sản phẩm nào đó.

Lâm Vân đang muốn tìm một chỗ ănchơi gần đây, thì một nữ sinh đitới rồi đột nhiên ômcánh taycủa hắn. Lâm Vân đang muốn ném cô tađi, nhưng rõràng không phát hiện rasát ýtrên người cô ta,nên không vội động thủ. Muốn nhìn xem cô ta có ýgì.

## 330. Chương 270: Bị Làm Tấm Mộc

-Ngụy Ngạn, anhđừng códây dưa tôi nữa. Tôi đã cóbạn trai rồi. Anh cóbiết xấu hổ là gìkhông?

Nữ sinh ômcánh taycủa Lâm Vân nói.

Lâm Vân nghe cô tanói vậy liền bị mình bị mang ra làtấm mộc. Quả nhiên, cómột người thanh niên hơn haimươi tuổi đitới. Vẻ mặt lạnh lùng nham hiểm nhìn Lâm Vân vànữ sinh đang ômcánh tayLâm Vân ,nói:

-Giang Á,tôi còn tưởng rằng cô cóánh mắt tốt, nguyên lại làtìm một thằng dân công làm bạn trai. Quả nhiên làkhẩu vị khác lạ. Côsợ tôi gây khó chịu cho côphải không, đồ đê tiện.

-Ngụy Ngạn, anh…

Giang Ábị những lời thô tục của tên thanh niên làm chonghẹn lời. Bình thường Ngụy Ngạn vẫn làngười nhonhã lễ độ. Nhưng mấy ngày nay ykhông ngừng dây dưa mình, lại còn đánh bị thương người khác nữa.

-Tôi làm sao? Một con ảđê tiện như cô, lão tử muốn baonhiêu thì cóbấy nhiêu, côcần phải tìm một tấm mộc tới. Ha ha, côthật là xemtrọng bản thân mình nhỉ. Lão tử chỉ vìcông tycủa cha cô màtán tỉnh côthôi. Nhưng hiện tại cómột công tytốt hơn đưa cholão tử. Vốn định đêm nayphá trinh cô, nhưng hiện tại lão tử không muốn như vậy. Khẩu vị của côđã lớn như thế, thì mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người tới hiếp chết cô. Hừ…

Tên Ngụy Ngạn này nói xong, hừ lạnh một tiếng với Lâm Vân, rồi xoay người rời đi.

Lâm Vân biết mình tai bayvạ gió, nhưng cũng không cóquá để ý.

Sắc mặt của Giang Átức giận đến tái nhợt. Runrẩy nửa ngày cũng không nói được một từ. Nguyên lai, mình chorằng Ngụy Ngạn làmột người nhonhã lễ độ, còn chuẩn bị kết giao với y.Chỉ là bangày trước, mình phát hiện y rõràng còn cómột người bạn gái, còn nồng nhiệt tới mức hôn môi nữa.

Cho nên mấy ngày trước, khiNgụy Ngạn tìm tới cô ta, cô tabắt đầu tìm mọi cách để từ chối. Không nghĩ tới mấy ngày naytên Ngụy Ngạn naykhông ngừng tới lớp học của mình, thậm chí còn tới phòng ngủ của mình để tìm. Hôm nay, mới đi ratừ kýtúc xá, chuẩn bị tham giamột cuộc tụ hội. Nhưng vừa tới cửa trường, đã nhịn thấy Ngụy Ngạn đang đứng ởmột chỗ không xachờ cô ta. Cô tathực sự không cóchỗ để trốn, biết rõchỉ cần mình lái xerời đi, ysẽ ngăn lại. Vừa vặn trông thấy Lâm Vân đi quatrường học, liền lập tức dừng xe,muốn hắn làm tấm mộc.

Lâm Vân nhìn cônàng Giang Ávẫn còn nắm lấy cánh taycủa mình này. Khuôn mặt coinhư đoan chính, tuykhông phải làmột mỹ nữ, nhưng cóthể tính làmột người đẹp.

- Cô cóthể bỏ taycủa tôi rađược không?

Lúc này Giang Ámới phát hiện mình một mực ômcánh taycủa Lâm Vân, vội vàng thả tay ra,nói:

-Thực xinlỗi vìvừa rồi đã liên lụy tới anh.

Lâm Vân không nói gì. Trong lòng tự nhủ cônàng này cũng không tốt đẹp gì. Biết làmuốn liên lụy tới mình, còn muốn đilên ômlấy cánh taycủa mình.

- Anhcầm lấy số tiền này đi, coinhư tôi cảm ơnanh.

Giang Ámóc ranăm trăm nguyên đưa choLâm Vân.

Lâm Vân không chút dodự nhận lấy tiền, bỏ vào túi quần .

Thấy Lâm Vân thutiền, Giang Ámới nhẹ nhàng thở ra,đồng thời trong mắt hiện lên một tiakhinh bỉ.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không ngốc đến mức trả thù laocũng không cần. Mình không nợ cô tacái gì, lại phải làm tấm mộc cho cô tamột lần. Thuchút phí haotổn cũng không saicả.

Giang Ánhìn Ngụy Ngạn rời đi, cóchút lolắng nói với Lâm Vân:

-Đợi lát nữa, cóthể làm phiền anhgiúp tôi đitới một hội sở không? Tôi muốn tới đó tham giamột cuộc tụ hội. Nhưng tôi sợ tên Ngụy Ngạn kiangăn cản tôi. Anhyên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ trả tiền choanh.

Thần thức của Lâm Vân đã phát hiện Ngụy Ngạn và haitên namtử đang tránh ởmột cái ngõ, trông chừng haingười mình. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên kiadám đánh chủ ývới hắn, thật sự làkhông muốn sống.

- Côlái xe đitới đó không được sao? Cần gìphải tôi đưa côđi?

Lâm Vân âmthầm cười lạnh một tiếng rồi nói.

- Dùtôi lái xecũng nhất định bị mấy người kiangăn lại. Tôi chỉ muốn anhtiễn tôi tới cửa hội sở làđược.

Hiện tại Giang Ábiết mục đích màNgụy Ngạn mấy ngày naytìm mình rồi. Nguyên lai là yđã tìm được một côgái cótiền khác.Nên mới muốn đá văng mình. Người này thực sự lànham hiểm.

Lâm Vân đột nhiên nghĩ, những người trông hội sở kianhất định lànhững người thuộc tầng lớp cao. Cólẽ ởđó mình cóthể tìm được manh mối về giatộc Mộ Dung. Nghĩ tới đây, không khỏi mỉm cười:

- Cóthể, nhưng tôi còn chưa quen nơi này, nên tôi muốn cùng cô đivào hội sở nhìn xem. Cóđược haykhông?

-Điều này, anh ănmặc như vậy, lại cầm theo một cái balô, màbên trong đó toàn lànhững người….

Giang Á cóchút khó khăn nói. Tuynhiên anhchàng này cười lên trông thật đẹp.

- À,tôi sống ởgần đây thôi, tôi cóthể để đồ đạc ởphòng trọ. Chẳng lẽ dotôi ănmặc quá lạc hậu?

Lâm Vân cóchút kinh ngạc hỏi.

-Vậy thì anh đicất đồ đi. Để tôi gọi điện thoại choThiến Thiến hỏi xem.

Giang Ánói tới đây thì lấy điện thoại ra.

Một lúc sau,, Giang Ámới cúp điện thoại, nói với Lâm Vân:

-ĐƯợc rồi, đợi lát nữa anh đicùng tôi. Chỉ là anh coinhư làtài xế của tôi thôi. Lúc đivào thì tới một chỗ rồi ăn, đừng điloạn khắp nơi, biết chưa? À, anh cóbiết lái xekhông?

-Biết, cô ởchỗ này chờ tôi một lúc. Tôi trở về nhà trọ lấy vài thứ, rồi cất đồ đạc luôn.

Lâm Vân nói xong liền đi.

- Ba lôthì cóthể để ởtrong xecủa tôi cũng được.

Giang Ávừa nói tới đây thì Lâm Vân đã đi xa.Dậm chận một cái, đitới chỗ đỗ xe,lái một chiếc xeBeatles rangoài.

Lâm Vân đithẳng tới chỗ Ngụy Ngạn đang đứng, hắn làmột người không thích phiền toái. Nếu đã muốn làm việc ởThanh Hóa, đương nhiên không thích cómấy conruồi cứ ong ong ởxung quanh.

- AnhNgụy, cái tên ngungốc kia rõràng đivề hướng của chúng ta.Hiện tại chúng ta đitheo Giang Á hay làgiả quyết hắn trước.

Một tên cóhình xăm bòcạp nói.

-Không cần phiền toái như vậy đâu, tađến rồi đây.

Tên Ngụy Ngạn còn chưa trả lời, thì đã thấy Lâm Vân đứng ởtrước mặt mình.

Bangười cả kinh. Người này vừa nãy còn đang ởkhá xa. Vì saotrong chớp mặt đã đến đây rồi?

-Các người cũng không tồi, cóthể tìm một góc chết như vậy để chờ đợi.

Lâm Vân lạnh lùng nói.

-Động thủ, làm thịt tên ngungốc này. Chúng tacứ thoải mái màlàm, một tên dân công màthôi, cũng không aiđể ý.

Lời của Ngụy Ngạn còn chưa dứt, Lâm Vân đã phóng ra bađao, tiếp theo là bangọn lửa tím. Bangười này lập tức biến mất, giống như chưa từng xuất hiện ởnơi đây vậy. Chỉ cóthưa thớt vài cái trọ bụi rơi trên mặt đất. Đảo mắt đã bị gió thôi đi. Trước sauchưa tới một phút đồng hồ.

- Đithôi.

Lâm Vân quay về chỗ Giang Á,nói.

Giang Ácòn đang nhìn đông nhìn tây. Suynghĩ nếu mình lập tức lái xe,cái tên Ngụy Ngạn kiacũng không nhất định ngăn xecủa mình lại. Thì Lâm Vân đã xuất hiện trước mặt cô ta.

-Ủa, nhanh vậy, maulên xethôi. Anhlái xem.

Giang Ánói xong, đưa chìa khóa choLâm Vân.

Lâm Vân âmthầm tự nhủ, cônàng Giang Ánày cũng không phải xấu hoàn toàn. Đây làlần đầu tiên gặp mình đã tintưởng mình như vậy. Không biết đó là ưuđiểm hay làkhuyết điểm? Phỏng chừng tên Ngụy Ngạn kiacũng như vậy quen biết cô ta.

Hội sở Vận Thanh cách đại học Thanh Hóa không xa.Lâm Vân chỉ mất 20phút làlái xetới nơi.

-Kỹ thuật lái xecủa anhthật làtốt. À,tôi còn chưa biết tên anh làgì?

Giang Á âmthầm nói, cho dùmình chỉ mang theo lái xe,cũng không thể không biết tên người lái xe là gìchứ.

-Tôi tên làMộc Vân. Lái xe lànghề cũcủa tôi.

Lâm Vân thuận miệng bịa cái tên.

-Mộc Vân, họ Mộc cũng ítthấy. Chúng ta đivào thôi, anh đitheo sautôi, đừng nói chuyện nhiều. Đợi lát nữa đivào thì ngồi bên cạnh tôi làđược. Bình thường không chophép lái xe đivào, tôi phải nhờ chị Thiến Thiến mới được dẫn theo anhvào đó. Chonên anhđừng đẻ tôi khó xử.

Giang Ácẩn thận dặn dòLâm Vân.

-Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ ngồi bất động tại chỗ. Lúc đivào côcũng không cần để ýtới tôi đâu, tôi chỉ cần một chỗ ngồi làđược.

Lâm Vân nghĩ thầm, mình chỉ cần dùng thần thức và tainghe làđược.

-Giang Á,cậu cũng tới rồi à.

Một tiếng thanh thúy truyền tới.

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, là hainữ sinh vàmột namsinh vôcùng anhtuấn đang đitới.

-Mình đến rồi đây. Linh Tố, Miêu Chỉ, anhchàng đẹp trai này là aivậy?

Giang Á đitới phía trước chào hỏi.

-Đây làTào Kỳ, thiếu giacủa chủ tịch tập đoàn hóa chất KimThanh. Tào Kỳ, đây làGiang Á,bạn học mà emvừa nói qua.

Một côgái cómặt trái xoan vội vàng giới thiệu.

-Chúng ta mau đivào thôi.

Cô gái này giới thiệu xong Tào Kỳ, nhìn thoáng quaLâm Vân, không hỏi hắn. Cô taliếc quacũng biết Lâm Vân chỉ làmột người lái xe, có gì màphải hỏi.

Bốn người cười nói đivào trong, Lâm Vân không chút dodự đitheo phía sau.

## 331. Chương 271: Chu Linh Tố

Tào Kỳ giống như nhớ racái gìđó, nhìn Giang Árồi quay đầu hỏi Lâm Vân:

-Vị này là ai?

- À,đây làlái xecủa em,đồng thời làbảo tiêu.

Giang Ánghe Tào Kỳ hỏi như vậy, cóchút xấu hổ nói. Cảm thấy thật sự làkhông nên đồng ýyêu cầu của tên Mộc Vân này mới đúng. Nhưng đã vào đây rồi cũng không thể đuổi hắn đi rađược.

-Lái xe?Khó trách…

Tào Kỳ giống như minh bạch cái gìđó, liếc nhìn Lâm Vân, không nói lời nào, dẫn đầu đivào.

- Cómùi hóa chất, khó trách là là cómùi khai khai của nước tiểu.

Lâm Vân nói nốt lời của Tào Kỳ.

Tào Kỳ biến sắc. Trong lòng tự nhủ, đây lànước hoa, hóa chất cái đếch gìvậy? Màcái tên lái xenày thật làláo lếu. Đang muốn trở mặt, tuynhiên lại giống như nhớ tới cái gìđó, phong độ tiếp tục đivào.

Lâm Vân cũng giống như vừa nãy không phải làlời mình nói vậy, đitheo đằng saubốn người. Đã dùng thần thức kiểm tramột lần, cuộc tụ hội này tổ chức ởtầng tám. MàLâm Vân cũng đã phát hiện cónăm sáu mươi người bảo vệ chỗ tối chỗ sáng. Xem ranhững người tham giacuộc tụ hội lần này đều cóbối cảnh.

- Emtên là ChuLinh Tố, còn chưa biết tên của anh?

Cô gái một mực không nói gìkia,, đột nhiên đichậm một bước, đisong song với Lâm Vân, rồi hỏi tên hắn.

-Mộc Vân.

Lâm Vân trả lời đơn giản. Tuy cônàng ChuLinh Tố này không phải làmột mỹ nữ, nhưng cô ta cómột conmắt rất to,lại động lòng người. Tựa hồ cóthể nói vậy. Vôluận làmột côgái nào cóđôi mắt linh động như vậy, cũng sẽ không quá xấu. Nhưng cônàng ChuLinh Tố này vì saophải muốn nói chuyện với một người lái xe?

Chu Linh Tố cóchút kinh ngạc nhìn thoáng quaLâm Vân. Cô tathật không ngờ mình đã chủ động nói chuyện với người lái xenày rồi, màhắn chỉ trả lời đơn giản như vậy. Vốn nàng sợ Giang Áxấu hổ,, lại thấy người lái xenày nói chuyện có cátính như vậy, mới chủ động hỏi hắn một câu. Nhưng hiện tại nàng lại sinh rahiếu kỳ với hắn.

Một người lái xe,tới một nơi sang trọng như vậy, lại vẫn cóthể giữ được sự bình tĩnh. Tự nhiên giống như vào phòng bếp lấy thức ănvậy. Thậm chí còn mở miệng châm chọc Tào Kỳ. Tố chất của người lái xenày quả thực không phải bình thường. ChuLinh Tố càng nhìn Lâm Vân càng cảm thấy hắn bất đồng. Bởi vì cô ta cómột conmắt khá đặc biệt.

Thang máy tới tầng tám thì dừng lại. Năm người đi rathang máy thì thấy córất đông người. Ởcửa lớn cóbốn người bảo vệ trông coi, không ngừng tiếp nhận danh thiếp trong taycác vị khách.

-Thiếu giaHoàng, mời vào…

-Thiếu giaVạn, mời vào…

-Chị Giang, mời vào…Khoan, vị tiên sinh này, mời anhdừng bước.

Bảo vệ chặn lại Lâm Vân muốn đivào.

-Đây làtài xế kiêm bảo tiêu của tôi. Anh cóthể để chohắn vào được không?

Giang Áthấy Lâm Vân bị ngăn cản đivào, khuôn mặt nóng lên, rất làxấu hổ. Córất nhiều người cũng dẫn bảo tiêu đivào, nhưng chỉ cómình lại bị cự tuyệt. Rõràng làmình chưa đủ cấp bậc để mang theo bảo tiêu.

-Không được, lái xe làkhông thể vào. Chúng tôi nên vìquý khách màphụ trách. Mong chị Giang thông cảm.

Tên bảo vệ tuynói thông cảm, nhưng rõràng không thực sự thông cảm choGiang Á.

-Nhưng mấy người kiacũng được phép dẫn theo bảo tiêu vào đấy thôi?

Giang Áthấy mọi người đang nhìn mình, trong lòng quýnh lên, chỉ đành phải nói vậy.

Tên bảo vệ âmthầm cười lạnh. Những người kia là ai? Mà cô là ai? Cho côvào làđã tốt cho côrồi, côcòn mang mình sosánh với những người khác. Cô cóthể sosánh với Lưỡng Long của Thanh Hóa sao? Côthể sosánh với Song Thù (Thù: mỹ nhân) của Thanh Hóa sao?

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra làtên Tào Kỳ kiagiở trò quỷ. Bởi vì khi y đivào trước, đã nói gìđó với tên bảo vệ.

Giang Ávừa nói mấy lời này thì đã biết mình phạm sailầm lớn.

- Chohắn đivào đi.

Một thanh âmlạnh lùng không mang theo títình cảm nào truyền tới.

Mọi người đều nhìn về phía phát ra âmthanh. Làmột nữ nhân cókhuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng không hề mang theo vẻ tình cảm nào trên mặt. Đẹp khiến chongười tasợ hãi, nhưng lạnh cũng đồng dạng làm chongười tasợ hãi. Đitheo cô ta làbốn người bảo vệ vàmôt côgái.

- Làchị Xung Hy, cô tatới nơi này làm gì..

-Đúng làchị Xung Hirồi…

-Đúng rồi…

-Chị Hiđến rồi à, mauvào đi.

Người xung quanh đang nghị luận, thì một côgái hơn bamươi tuổi, phong tình vạn chủng đi rađón.

-Chị Thiến Thiến.

Vừa thấy là côgái kia, Giang Ávội vàng lên tiếng chào hỏi.

-Giang Á, emcũng tới rồi à, mauvào đi. Màmấy cậu làm gìvậy, còn không tránh ra chongười tavào.

Cô gái tên làThiến Thiến này vừa chào mấy người kia, lại trông thấy bảo vệ ngăn Lâm Vân lại, thần sắc lập tức biến đổi, lập tức quát lớn.

Kỳ thực, khi côgái tên Xung Hi kianói, vài tên bảo vệ đã muốn tránh đường rồi. Nhưng nhất thời lại bị dung nhan của cô talàm chosững sờ, nên chưa tránh. Lúc này nghe côgái tên Thiến Thiến quát lớn, vội vàng tránh sang một bên.

Lâm Vân không chút dodự đivào, không hề có ýcảm ơn gìcả. Người xung quanh đều tự nhủ, anhchàng lái xenày thật là cátính. Ngay cả một câu cảm ơncũng không nói.

Giang Árất xấu hổ, vội vàng đitới trước mắt côgái tên làXung Hi kianói:

-Cảm ơnchị Hi,cảm ơnchị Thiến Thiến.

Xung Hi và côgái tên Thiến Thiến cũng sửng sốt một chút. Thật không ngờ có cómột người lái xe cátính như vậy. Rõràng lại để chochủ nhân cảm ơn, còn hắn thì đivào trước.

Lâm Vân đương nhiên chẳng muốn dài dòng với bọn họ. Hắn vàGiang Áchỉ làquan hệ lợi dụng lẫn nhau màthôi. Nên vừa đivào liền tìm vị trí để ngồi. Mục đích của hắn tới nơi này lànghe các nhân vật thượng lưu ởđây nói chuyện, xem cóthể nghe rađược thông tinhữu dụng nào không. Cũng không phải tới để kết giao người nào. Cólẽ mình chỉ một lúc là đi ra.

-Chị Hi,bên này.

Cô gái tên Thiến Thiến liền tranh thủ mời Xung Hi đivào.

Giang Á đivào nhưng không trông thấy Lâm Vân. Đang muốn đitìm hắn thì đã bị Miêu Chỉ kéo lại:

-Giang Á,mình nhìn thấy thiếu giaThành vàthiếu giaMinh, chúng ta đitới bắt chuyện với bọn đi.

- Ởđâu?

Giang Ánghe thấy làLưỡng Long của Thanh Hóa, lập tức quên luôn việc tìm kiếm Lâm Vân, vội vàng đitheo Miêu Chỉ. Đối với cô ta mànói, cóthể quen biết với Lưỡng Long của Thanh Hóa chính làước mơ thathiết vậy.

Lâm Vân thấy cơhồ tất cả mọi người đều đitới chào hỏi côgái tên Xung Hikia. Tuynhiên cônàng Xung Hinày vẫn mang bộ mặt lạnh như băng trả lời bọn họ. Một người lạnh lùng như vậy saovừa nãy phải giúp mình nói chuyện nhỉ? Tuynhiên đảo mắt Lâm Vân lại nghĩ ra,hẳn làbởi vìmình đang chặn đường đicủa cô ta.

Nhưng cũng không đúng. Lúc ấy cô tacòn cách mình một khoảng, cho dù làmình chặn đường cũng phải làngười khác lên tiếng mới đúng. Bởi vì cô tacòn cómột người nữ tử vàbốn người bảo tiêu đibên cạnh, việc này sao cóthể do cô tađích thân lên tiếng được.

“Không nghĩ rathì liền mặc kệ, mình đến đây cũng không phải vì tò mòchuyện của người khác”

Lâm Vân dùng thần thức nghe những người xung quanh nói chuyện. Hivọng cóthể tìm được thông tinliên quan tới sản nghiệp của nhà Mộ Dung.

Tin tức về sản nghiệp nhà Mộ Dung còn chưa nghe được thì đã nghe thấy mục đích của lần tụ hội lần này. Nguyên laiđây làmột bữa tiệc sinh nhật của một côgái tên là DuQuân. Hình như còn liên quan gìđó tới Song Thù của Thanh Hóa thì phải.

- Sao anhchỉ ngồi một mình ởđây?

Lâm Vân chính đang chú ýngười xung quanh nói chuyện, một thanh âmđột nhiên truyền tới.

Lúc ChuLinh Tố đi quangười Lâm Vân, Lâm Vân đã biết. Chỉ làkhông nghĩ tới cô talại rõràng bắt chuyện với mình. Đây làlần thứ hai cô tachào hỏi hắn.

- À,ngồi chỗ này ngắm nhìn giới thượng lưu để mở mang tầm mắt. Thật làhâm mộ bọn họ.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Tinh thần vẫn ynguyên chú ýtới những người kia.

-Kỳ thực, cũng chẳng có gìphải hâm mộ bọn họ. Cóngười anhnhìn quarất làlịch sự, phong độ, nhưng người đó sống thật quá mệt mỏi. Anhxem, xung quanh Lưỡng Long của Thanh Hóa đều làcác nhân vật cóthế lực. Nhưng emthấy haingười đó sống thật làgiả tạo. Haingười này biểu hiện bên ngoài rất hòa thuận, trò chuyện vuivẻ. Kỳ thực chotới bây giờ đều làvụng trộm đấu đá nhau.

Chu Linh Tố ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân, thuận miệng nói.

Lâm Vân sững sờ, liếc nhìn cônàng ChuLinh Tố này. Đây làlần đầu tiên mình gặp mặt cô ta,hơn nữa còn dưới thân phận lái xe. Vì sao cô talại nói chomình những chuyện như vậy? Chẵng lẽ cô ta làmột côngốc?

Vô luận thế nào cô tacũng không nên tiết lộ chuyện về Lưỡng Long Thanh Hóa mới đúng. Nói loại chuyện như vậy với một người lạ lẫm, tuykhông phải lànói bậy bạ gì, nhưng cônàng vẫn khiến Lâm Vân cảm thấy làlạ.

## 332. Chương 272: Lái Xe Kiêu Ngạo

- Cóphải anhđang kỳ quái vì sao emlại nói chuyện này với anhphải không? Kỳ thực, lúc vừa trông thấy anh, emđã cảm thấy anhkhông phải làngười bình thường. Tuyhiện tại anhchỉ làmột lái xe,nhưng thành tựu về saucủa anhrất làlớn.

Chu Linh Tố nói tới đây, bưng lên hai lyrượu vang trong khay, đưa choLâm Vân một lynói:

- Anhcảm thấy rất kỳ quái phải không?

Chu Linh Tố lay lay lyrượu vang, tiếp tục nói:

- Cha em làmột đại sưbói toán, tinh thông các quẻ kinh dịch. Tuyngày naykhông còn mấy ai tintưởng bói toán, nhưng cha emvẫn cóchút danh tiếng. Mà emthì cóđôi mắt rất đặc thù. Nếu emtập trung tinh thần vào đôi mắt, thì đôi khi em cóthể thấy trông thấy những điều màngười khác không thể nhìn ra.

-Lúc emvừa nhìn thấy anh, đột nhiên emtrông thấy bên trong cơthể anh có ba tiasáng lưu động rất làkỳ quái. Về sau emcẩn thận nhìn thì vẫn là ba tiasáng đó. Cóđôi khikhông nhìn thấy, nhưng emvẫn chorằng anhkhông phải làngười bình thường. Cũng không phải làmột người xấu. Em cóthể cảm giác rađược ngạo khí trong người anh, nhưng không cảm giác rađược sự xấu xatrong đó. Chonên emmới mạo muội quấy rầy như vậy. Mong rằng anh thathứ cho em.

Thần sắc của Lâm Vân vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã kinh hãi vôcùng. Cô ta rõràng cóthể nhìn thấy ba tiasáng trong người mình? Chẳng lẽ cô ta cóThông Linh Nhãn màgiới TuChân haynói đến? Cóthể nhìn thấy nơi nào xuất hiện linh khí? Cólẽ cô tachưa từng tuluyện quacông pháp nào, nhưng như vậy đã đủ làm chongười kinh dị rồi.

-Đương nhiên không phải lần nào cũng cóthể trông thấy. Sau khi anh đivào hội trường này thì emkhông thấy xuất hiện nữa.

Chu Linh Tố thấy Lâm Vân nhìn chằm chằm vào mình màkhông nói. Vội vàng giải thích.

Lâm Vân vẫn không lên tiếng. Cóphải mỗi khitinh lực của mình rục rịch, thì cô tamới trông thấy không nhỉ? Tuynhiên, cho dùnhư vậy, mình vẫn nên giả bộ hồ đồ. Liền cười ha hanói:

-Không ngờ trên đời này lại cóđôi mắt kỳ diệu như vậy

Ngôn từ không có ýthừa nhân, cũng không có ýphản đối.

Nghe Lâm Vân nói như vậy, ChuLinh Tố như cóđiều suynghĩ, trầm mặc một lúc mới nói:

- Anhthực sự làlái xecủa Giang Á à?Kỳ thực emthấy anhkhông giống như một người lái xe. Anh cho emcảm giác như anhđứng trên những người ởđây vậy. Thậm chí ngay cả chị Hicũng không cho emcảm giác như vậy. Cólẽ là emcảm giác nhầm.

- Emđoán không sai. Anhquen với Giang Áchỉ làtình cờ màthôi. Rồi cô tanhờ anhđưa cô tatới nơi này. Anhmuốn biết một chút về cuộc sống về giới thượng lưu ởđây. Chonên mới thông đồng với Giang Á,bảo cô ta cho đicùng.

Lâm Vân cảm thấy cônàng ChuLinh Tố này rất thông minh. Nên không muốn nói quá nhiều với cô ta.Nhưng cũng không thể nói “Tôi không rảnh, xin côđừng làm phiền tôi” a.

-Xì.

Chu Linh Tố chemiệng cười:

- Anhnói chuyện cũng thật làkhác người. Giang Áchính làmỹ nữ của Thanh Hóa, lại bị anhnói làthông đồng như vậy. Nếu Giang Ábiết, xemcậu ấy sẽ xử lý anhnhư thế nào. Hìhì.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Mỹ nữ sao? Chỉ làkhông xấu màthôi.

- Anh cóbiết Lưỡng Long của Thanh Hóa vàBăng Mỹ Nhân Xung Hikhông? Người khác đều vây quanh bọn họ nói chuyện, sao anhkhông tới đó làm quen với bọn họ?

-Không biết, cũng không thích.

Lâm Vân trả lời dứt khoát.

Chu Linh Tố mở tođôi mắt, kỳ quái nhìn Lâm Vân hỏi:

-Không thể nào. Anhthực sự không biết hay làlàm ravẻ caothâm? Lưỡng Long Song Thù của Thanh Hóa cũng không biết?

- Vì sao anhphải biết bọn họ? Em cóbiết người dệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay, có côvợ xinh đẹp nhất thế gian, cóthể xuyên qua vũtrụ, hùng bá manhoang là aikhông?

Lâm Vân không như cười màkhông cười hỏi.

-Đừng nói là anhđấy nhé.

Chu Linh Tố không ngờ một người như Lâm Vân lại biết nói đùa.

-Ngay cả anh vĩđại như vậy mà emkhông biết, vậy thì anhcần gìphải biết những người kia.

Lâm Vân nói xong, lộ rabộ dạng buồn cười.

- Anhthật đúng làthú vị. Tuynhiên, người bình thường chắc cũng không biết chị Hi là ai.Hôm nay làsinh nhật của DuQuân, người bạn tốt nhất của chị ấy nên chị ấy mới tới bữa tiệc lần này.

Chu Linh Tố nhìn mấy người Xung Hi vàLưỡng Long. Thấy Lưỡng Long córất nhiều bảo vệ, còn Xung Hichỉ cóvài người bảo tiêu.

-Mạng của cô taquý giá như vậy, màchỉ cómang theo vài bảo tiêu. Hăc hắc…

Lâm Vân cười hắc hắc một tiếng, uống cạn lyrượu vang trong tay.

-Ách, sao cóthể uống rượu vang như vậy. Mà anhcũng không thể trách chị ấy. Kỳ thực, nghe nói chị ấy đã bị mấy lần ámsát, nhưng chưa lần nào thành công. Chỉ cómột lần làkhiến chị ấy bị thương nặng.

-Cũng không biết vì sao cóngười muốn ámsát chị ấy. Kỳ thực chị Hirất đáng thương, chị ấy chỉ có hai bangười bạn màthôi. Những người còn lại không vìsắc đẹp của chị ấy thì cũng vìmuốn chiếm lấy tài sản của chị ấy. Ài….

Chu Linh Tố nói tới đây liền trầm mặc. Rõràng cũng học cách uống rượu của Lâm Vân, một hơi uống hết lyrượu vang trong tay.

Lâm Vân tự nhủ, cólẽ cônàng ChuLinh Tố này cũng làmột trong những bạn bècủa Xung Hi.

- Embiết anhkhông phải làngười bình thường. Chacủa emrất thích kết giao với những kỳ nhân dị sĩ. Nếu như đồng ý, emmuốn giới thiệu anh cho chacủa em.Đừng nghĩ cha emchỉ làmột thầy tướng số bình thường. Ông ấy chính làthầy tướng sổ nổi danh cả Thanh Hóa, thậm chí làcả tỉnh Vân Bắc nữa. Nói không chừng, lúc haingười gặp nhau, cha emlại nhìn rachỗ bất phàm của anhthì sao. Không giống như em,chỉ cảm nhận được màthôi. Lại không biết anhbất phàm ởchỗ nào.

Chu Linh Tố nói xong, rất chờ mong nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân khoát taychặn lại. Trong lòng tự nhủ, hắn cũng không muốn tiếp xúc với những loại người như vậy. Nếu làthực sự cóthể nhìn ra,thì mình chả phải mất mặt sao.

- Anh cóđiện thoại Vân Tinh Linh không? Chúng tatrao đổi số điện thoại nhé.

Chu Linh Tố vẫn chờ mong nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi, âmthầm suynghĩ, số điện thoại của mình sao cóthể nói cho côbiết được. Đây không phải làtự chuốc lấy khổ sao. Liền lắc đầu nói:

-Điện thoại kiaquá đắt, anh muakhông nổi.

-….

May mà ChuLinh Tố không biết Vân Tinh Linh làsản phẩm của Lâm Vân. Nếu cô tabiết, thì chẳng phải làbuồn bực chết.

-Linh Tố, sao emlại ngồi ởchỗ này?

Chu Linh Tố ngẩng đầu nhìn, là DuQuân vàXung Hiđang đitới. Người lên tiếng làXung Hi.

Chu Linh Tố vội vàng đứng lên:

-Chị Hi, emcòn đang định tìm chị đây. DuQuân, chúc cậu sinh nhật vuivẻ.

Nói xong, ChuLinh Tố lấy một cái hộp được gói rất đẹp vàtinh xảo từ trong túi xách đưa cho DuQuân.

-Cảm ơncậu, Linh Tố. Nếu màmình không tới nơi này, thì cậu không có ýđịnh tặng quà chomình phải không. Hìhì.

DuQuân nhận lấy cái hộp, rất caohứng nói.

Người bình thường tặng qùa thì đưa lúc vào cửa. Chỉ cómấy người bạn tốt của DuQuân thì mới đưa quà tận tay.

- Cókhả năng này, mà haingười ngồi đi.

Chu Linh Tố chỉ chỗ ngồi nói.

-Ừ.

Không ngờ Xung Hilại lên tiếng đáp ứng yêu cầu của ChuLinh Tố, ngồi xuống chỗ cô tachỉ.

DuQuân cóchút kỳ quái nhìn thoáng quaXung Hi.Bình thường Xung Hikhông baogiờ chủ động ngồi cùng chỗ với một namnhân. Hôm naycậu talàm saovậy? Chỉ đành phải ngồi bên cạnh Xung Hi,cười ranh mãnh với ChuLinh Tố:

-Còn cậu ngồi chỗ nào?

-Mình ngồi cạnh Mộc Vân làđược.

Nói xong, ChuLinh Tố ngồi xuống một chỗ trống bên cạnh Lâm Vân.

Như vậy liền biến thành Lâm Vân ngồi cạnh ChuLinh Tố. Đối diện làXung Hi và DuQuân.

-Linh Tố, cậu còn chưa giới thiệu anhchàng này. Anhấy là aivậy?

DuQuân rất kỳ quái nhìn thoáng quaLâm Vân. Anhchàng này ngay cả một chút phong độ cũng không có. Từ vừa rồi đến hiện tại, không chỉ nói đứng lên nhường vị trí, ngay cả chào hỏi cũng không có.

-Đây làlái xecủa Giang Á,Mộc Vân. Mộc Vân, không phải anhngưỡng mộ chị Hisao? Chị Hiđang ngồi đối diện với anhđó. Hìhì.

Chu Linh Tố nói xong câu đó, Lâm Vân buồn bực thiếu chút nữa muốn thổ huyết. Trong lòng tự nhủ, mình đã nói qua làngưỡng mộ Xung Hilúc nào đâu?

Xung Hinhìn thoáng quabiểu lộ buồn bực của Lâm Vân, suynghĩ chắc người này không cókhả năng nói những lời như vậy. Cô talựa chọn ngồi ởđây là cómục đích. Một là vìLinh Tố làbạn tốt của cô ta, hai làngười lái xenày cóchút quỷ dị.

Biểu hiện của hắn không hề giống một lái xechút nào, ngược lại Giang Álại giống như tài xế của hắn vậy. Còn có, vẻ caongạo vàkhinh thường khi ởcửa ravào kiacủa hắn, giống hệt với người emtrai đã chết của mình. Ởtrong một khoảnh khắc, cô tathậm chí còn tưởng emtrai Xung Khê đang đứng ởđó. Vìvậy mà cô tamới chủ động giúp Lâm Vân giải vây. Cũng chủ động ngồi ởchỗ này.

Chính là, người lái xenày kiêu ngạo cóchút thái quá. Vừa nãy không cảm ơnthì thôi, hiện tại diễn viên chính là DuQuân đitới chủ động hỏi hắn, hắn lại giả bộ như không nghe được. Thậm chí còn phải để cho ChuLinh Tố giúp hắn trả lời.

## 333. Chương 273 (1): Ám Sát

DuQuân cũng phát hiện rangười lái xenày không giống tầm thường. Muốn nói luống cuống không nói lên lời, nhưng thần sắc của hắn cónửa điểm luống cuống nào đâu.

Lâm Vân đang chuẩn bị rời đi, nơi này không hề cóthông tinnào hữu dụng với hắn. Tiếp tục ngồi ởđây cũng không hề có ýnghĩa gì.

-Chị Hi,chị Quân, Linh Tố, bangười đều ngồi đây à.

Một người trẻ tuổi ănmặc gọn gàng lịch sự đitới.

-Chào cậu, thiếu giaThành. Cảm ơncậu đã tham giabữa tiệc sinh nhật của tôi.

DuQuân đứng lên nói câu cảm ơn.

Chu Linh Tố cũng đứng lên chào hỏi. Nhưng Xung Hithì không hề động đậy. Lâm Vân đương nhiên làcàng không động đậy. DuQuân và ChuLinh Tố bắt chuyện với y,thấy Xung Hivẫn ngồi, đành phải ngồi xuống.

-Vị này là?

Tay thiếu giaThành thấy Lâm Vân ngồi không nhúc nhích. Nhìn quần áocủa hắn rất bình thường, thậm chí còn làbộ quần áokém cỏi nhất trong này. Trong nội tâm rất căm tức, tên này làtên quái quỷ nào vậy, lại ravẻ kiêu ngạo như thế?

Lâm Vân không trả lời. Những người khác cũng không trả lời y. DuQuân thì chưa quen thuộc gìvới Lâm Vân. ChuLinh Tố lại không muốn đứng dậy giúp hắn giới thiệu.

Tuy nhiên đảo mắt đã cómột thanh âmvang lên từ phía saucủa thiếu giaThành:

-Thiếu giaThành, vị này làlái xecủa chị Giang Á.

Tào Kỳ vừa đitới đã châm chọc Lâm Vân.

“Hừ, lái xe màcũng trang bức nửa ngày. Một lái xethì có tưcách gìngồi đối diện với Xung Hi cơchứ. Chỗ ngồi đó phải do tangồi mới đúng”

Tay thiếu giaThành âmthầm nghĩ, nhưng bên ngoài vẫn nói:

- À,nguyên lai làlái xe,kính đã lâu, kính đã lâu.

Tên thiếu giaThành nói xong, liền dùng ánh mắt rahiệu chomột người namtử phía saulưng. Trong lòng yhiện tại rất tức giận. Một tên lái xethấy mình tới còn không tranh thủ thời gian chủ động nhường chỗ ngồi. Chứng tỏ hắn coithường mình. Hắn tưởng hắn là ai cơchứ?

-Mộc Vân, vị này chính làmột trong Lưỡng Long của Thanh Hóa, thiếu giaLiên Phấn Thành…

Chu Linh Tố nói vào taicủa Lâm Vân, còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt.

-Lái xe,cậu đứng dậy nhường một chút, để chothiếu giacủa tôi ngồi ởchỗ này.

Một tên to caomột mực đitheo phía saucủa Liên Phấn Thành lập tức đitới, đến trước mặt của Lâm Vân nói. Đồng thời vươn bàn tay ra,muốn chộp vào bả vaicủa Lâm Vân.

Lửa giận của Lâm Vân bốc lên. Mấy tên chó chết này, tưởng lão tử dễ bị khidễ chắc? Lúc lão tử ngồi một mình ởđây cũng không thấy bọn mi đitới ngồi. Hiện tại đến đấy vài vị mỹ nữ thì lập tức giống như ruồi bọ cũng bám theo tới vậy.

Bả vai runlên, tên tokhỏe kiakhông giải thích được chụp hụt. Lâm Vân giơ chân lên rồi đạp một cái, rõràng đã đá baytên bảo tiêu kia ra 5,6mét. Ylập tức ngã xuống đất, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Xem ra làbị thương không nhẹ.

Cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn Lâm Vân, âmthầm tự nhủ, taylái xenày thật quá hung hãn.

-Mộc Vân, sao anhlại đánh nhau ởđây, mautheo tôi rời đi.

Nói tới đây, Giang Áthấy người xung quanh đều đang nhìn mình, trong lòng rất hối hận vìđã mang hạng người này vào đây.

-Hắn chỉ làlái xe màtôi mới thuê, chứ không phải lái xechính thức của tôi. Tôi mặc kệ hắn.

Nói xong, Giang Ávội vàng chạy rađằng sau. Nàng biết vấn đề này mình không thể xenvào được. Thử hỏi xem, dám đánh người của thiếu giaThành sẽ cókết quả tốt sao?

Liên Phấn Thành lửa giận ngút trời . Ythật không ngờ tên lái xe kialại bưu hãn như vậy. đang muốn tiến lên quát lớn.

-Cút đi.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng quaLiên Phấn Thành, chỉ nói một câu đơn giản.

Liên Phấn Thành tức giận đến phát run. Ởcả Thanh Hóa này, yđã khinào gặp một người kiêu ngạo như vậy? Một lái xecòn dám bảo mình cút đi. Liền không nhịn được, muốn bắt lấy Lâm Vân. Ythầm hận hôm naymình chỉ mang theo một bảo tiêu. Nếu không thì ycần gìphải tự thân động thủ.

Lâm Vân đột nhiên đứng dậy, bắt lấy ngực của Liên Phấn Thành, giống như xách một congà, xách ylên nói:

-Ngươi tên làLiên Phấn Thành phải không? Ta chongươi mặt mũi, màngươi lại không biết xấu hổ. Vậy thì đừng trách ta.

Nói xong, vung taytát vài cái. Đáng thương Liên Phấn Thành bị Lâm Vân liên tiếp tát chonhổ ranăm sáu cái răng, kèm theo cả máu tươi. Cái này còn chưa tính, sau khiLâm Vân tát xong, liền ném Liên Phấn Thành đi ra xa.Chỉ nghe thấy tiếng răng rắc truyền tới. Không biết làđã đứt một chân hay là haichân.

Mọi người trong phòng đều ngây người nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân không để ýtới ánh mắt của những người xung quanh, đitới trước mặt Tào Kỳ. Một cước liền đá bayTào Kỳ lên. Rơi đúng vào bên cạnh của Liên Phấn Thành, đồng dạng vang lên haitiếng Răng rắc. Phỏng chừng haicái đùi cũng không giữ được.

“Lại cóngười dã mannhư vậy?”

Tất cả mọi người ởđây đều bị sự hung hãn của Lâm Vân làm chokinh trụ. Tuytrong mắt của bọn họ, loại chuyện này rất bình thường, nhưng không aitrong bọn họ cóthể làm công khai trong một cuộc tụ hội như vậy.

-Ngươi xong đời rồi. Ngươi chờ đấy, ngươi mà cóthể rakhỏi Thanh Hóa, thì taliền đổi thành họ của ngươi.

Liên Phấn Thành đau đến chảy mồ hôi đầy trán, chỉ vào Lâm Vân thét gào. Lúc này yđã quên mất cả việc giữ gìn phong độ.

-Hừ, lão tử không cần một đứa conkhốn kiếp như ngươi. Lần sauthấy mặt tathì tránh ra. May màtâm tình của lão tử hôm naytốt, không so đo gìvới ngươi. Lần sauthì sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng nói.

Ngươi xung quanh bị những lời này của tên lái xelàm chođánh bại. Đánh gãy haichân của một trong Lưỡng Long Thanh Hóa, tát văng vài cái răng của y, rõràng còn nói là dotâm tình tốt. Nếu tâm tình của hắn không tốt, thì không biết hắn sẽ làm thế nào? Tuynhiên, tên lái xenày phỏng chừng xong đời rồi. Cólẽ hắn không biết thế lực của Liên gia ởThanh Hóa.

Chu Linh Tố cũng thật không ngờ Lâm Vân lại bạo lực như vậy. Đang muốn nói cái gìđó, thì đột nhiên đại sảnh tối thui, đèn điện xung quanh đều tắt.

Lâm Vân phóng thần thức rangoài, lập tức biết cóngười giở trò. Là haitên bảo vệ đã ngắt cầu dao. Không biết bọn chúng lànhắm vào ai.Nhưng đảo mắt Lâm Vân đã nhìn thây bọn chúng ngắm bắn về phía Xung Hi.

Bốn tên bảo vệ của Xung Hiđã đồng thời bị trúng đạn. Lâm Vân đang lolắng cónên cứu côgái băng giá màđã giúp mình giải vây này không. Thì phát hiện trong sát na cô tađã chui xuống cái bàn. Khiến Lâm Vân thiếu chút nữa cười ratiếng. Côgái này đúng làlạnh lùng như băng, nhưng không phải làngười đần độn. Biết làbọn chúng đang nhằm vào mình. Tuynhiên cảnh cô tanấp ởdưới cái bàn thật làkhôi hài.

Đèn vừa tắt, tiếng súng vang lên chỉ cách nhau vài giây màthôi. Với phản ứng của Xung Hinhư vậy, coinhư lànhanh. Nếu chậm một chút, không chừng cô tađã bị bắn trúng.

Lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh mới lahoảng lên. Tràng diện cực kỳ hỗn loạn.

Lâm Vân đang chuẩn bị nhảy rangoài cửa sổ rời đi, chuyện này không hề cóquan hệ gìtới hắn, chonên hắn không muốn liên quan vào trong đó. Đang lúc hắn muốn rời đi, thì một mùi thơm nhẹ nhàng truyền tới. LàXung Hiđã chui ratừ dưới cái bàn rồi rõràng chạy tới núp saulưng hắn. Còn nắm chặt góc áocủa hắn nữa.

Không ngờ cônàng này lại lấy mình làm tấm mộc. Lâm Vân tức giận không làm gìđược. Muốn đi rangoài, nhưng Xung Hinắm lấy áocủa hắn, cũng đitheo.

- Cômuốn làm gì?

Lâm Vân đứng lại hỏi. tuybốn phía làtiếng kêu sợ hãi, nhưng thanh âmcủa Lâm Vân vẫn rất rõràng truyền tới taicủa Xung Hi.

- Cóngười muốn giết tôi.

Thanh âmcủa Xung Hi coinhư tỉnh táo.

-Tôi biết, nhưng cônắm lấy áotôi làm gì. Cũng không phải làtôi muốn giết cô.

Lâm Vân không có ýđịnh anhhùng cứu mỹ nhân nào.

Xung Hisửng sốt một chút. Trong lòng tự nhủ, nếu anhmuốn giết tôi, tôi cóthể nắm lấy áo anhsao? Tuynhiên vẫn nói:

-Chỉ cần anhdẫn tôi đi rangoài, baonhiêu tiền tôi cũng cho.

-Làm sao côbiết tôi cóthể dẫn cô đi rangoài?

Lâm Vân cảm thấy cônàng này thật làkỳ quái.

-Tôi cócảm giác anh làngười cóbản lĩnh. Màvừa nãy anhxuất thủ tôi cũng đã nhìn thấy. Mạng sống hiện giờ của tôi giao hết choanh. Nếu anhgiúp tôi, thì chuyện của Liên gia, tôi sẽ giúp anhgiải quyết. Xemnhư làgiao dịch công binh. Màtiền đương nhiên không phải làvấn đề.

Xung Hivừa nói xong, thì cóvài cỗ gió lạnh xông tới bên người cô ta.

Lâm Vân nhấc chân tung ravài cước. Mấy tên muốn tập kích Xung Hikia, còn chưa kịp vung daovề phía cô tathì đã bị Lâm Vân đá bay ravài mét. Liên tục làtiếng hét thảm vang lên, hiển nhiên làbị trọng thương.

“Lão tử đứng ởđây rồi màcũng dám đánh lén, quả thực mùmắt chó.”

-Cảm ơnanh.

Xung Hibiết Lâm Vân vừa giúp mình, liền nói câu cảm ơn. Bàn taythì càng nắm chặt góc áocủa Lâm Vân.

Lâm Vân măc kệ cô ta,trực tiếp đitới cửa ravào.

Xung Hi dodự một chút nói:

-Lúc này chắc chắn cóngười maiphục ởcửa ravào. Hiện tại anh đi rađây không phải dính bẫy của bọn chúng sao?

- À.

Thanh âmcủa Lâm Vân giống như bừng tỉnh đại ngộ vậy, đứng lại hỏi:

-Vậy phải làm saobây giờ? Nếu không cô ởlại đây, tôi đi rangoài một mình. Chắc bọn chúng không gây hại chotôi đâu nhỉ.

Xung Hikhông biết nói gì chophải. Âmthầm suynghĩ, thân thủ của người này không tệ, nhưng đầu óc saolại giống câu ngu sitứ chiphát triển thế? Khó trách ngay cả Liên Phấn Thành cũng dám ratay.

Nhưng vẫn vội vàng nói ra:

-Hiện tại bất kỳ ai đi rangoài cũng làmục tiêu của bọn chúng. Những người này làm việc rất hung tàn.

## 334. Chương 273 (2): Ám Sát

Lâm Vân đột nhiên nghĩ tới một điều. Cônàng này không phài làngười ngungốc, lại thuộc tầng lớp thượng lưu của Thanh Hóa, cólẽ giatộc của cô takhông tầm thường. Nếu không thì nhờ cô tahỗ trợ tìm nhà Mộ Dung, đỡ chomình phải vất vả tìm kiếm?

Đúng rồi, Xung Hi?Chẳng lẽ làngười của giatộc họ Xung. Không phải Trịnh Mạt Thành đã nói Diêm gia vàXung gia là giatộc thế giavề thuốc Đông yđó sao? Cho dùnói Xung giađã xuống dốc, nhưng nhìn dáng vẻ của cô ta,hình như không giống một giatộc đã xuống dốc thì phải.

-Tôi nhớ rarồi, không phải cônói chỉ cần tôi giúp côđưa cô rangoài, côsẽ giúp tôi một việc phải không? Tôi không cần côgiải quyết về việc tên Liên Phấn Thành kia, màtôi nhờ côlàm việc khác, côthấy thế nào?

Lâm Vân đột nhiên đứng lại hỏi.

-Không cóvấn đề.

Xung Hi làngười rất quyết đoán, nghe Lâm Vân nói vậy liền lập tức đáp ứng. Cô tabiết rõhôm naynguy hiểm, vài người bảo tiêu rõràng còn chưa động thủ đã bị ámtoán, chứng tỏ những người này không phải làngười tầm thường. Ởđây càng lâu, càng bất lợi chomình. Chonên không dodự đáp ứng yêu cầu của Lâm Vân.

Lâm Vân sửng sốt một chút, thật không ngờ một băng mỹ nhân như vậy lại cóđầu ócquyết đoán. Nếu người khác đáp ứng rồi, vậy thì Lâm Vân đương nhiên lười nói nhảm. Nhấc chân bước đi, lần này không phải làhướng về cửa chính, mà làhướng về cửa sổ.

-Kỳ quái, đến bây giờ xecảnh sát còn chưa tới, chẳng lẽ không aibáo cảnh sát sao?

Lâm Vân lầu bầu nói.

-Tôi còn chưa bị giết thì chắc xecảnh sát sẽ không tới đâu.

Xung Hingoài ýđịnh trả lời Lâm Vân.

Lâm Vân đột nhiên ômlấy Xung Hi, laovọt tới phía trước babốn mét. Chỉ trong nháy mắt vài viên đạn đã găm xuống chỗ hắn vừa đứng.

- Anh cóthể tránh được cả viên đạn?

Ngữ khí của Xung Hikhông còn vẻ lạnh như băng nữa màtrở thành runrẩy. Trong lòng kinh hãi vôcùng.

Cô tathật không ngờ, một người lái xe cóthể tránh được viên đạn. Đó là cô tacòn chưa biết Lâm Vân không muốn dùng taybắt lấy đạn, nếu không thì không biết kinh hãi như thế nào.

- Có gìđâu, tôi chỉ dựa vào dự cảm màthôi. Lúc đó tôi cảm thấy nguy hiểm nên mới nhảy đi. Cũng không biết là cóđạn bắn ới.

Lâm Vân biết rằng nếu nói thật thì sẽ bị cô ta coi là maquỷ, chứ không phải làngười.

Nghe Lâm Vân giải thích như vậy, Xung Himới thở dài một hơi. Bởi vìchính cô tacũng thường thường cảm giác được loại nguy hiểm kia. Vừa rồi, lúc mất điện, cô tađã vô ythức trốn dưới gầm bàn, chonên mới tránh được làn súng bắn tới.

Lâm Vân ômXung Hivào người, đột nhiên cóchút kỳ quái. Không biết mùi trên cônàng này làmùi gì, thơm nhàn nhạt, nhưng tuyệt đối không phải làmùi nước hoa, màgiống như làmùi của mồ hôi. Chẳng lẽ đây làmùi thơm tự nhiên của cơthể. Một côgái có cómùi thơm tự nhiên như vậy, cólẽ trong một tỷ người cũng không cómột người như vậy.

- Maubuông tôi ra.

Xung Higiống như cảm thấy mình đang ởtrong ngực của Lâm Vân, liền dãy người nói.

- Côthực sự muốn tôi buông rasao? Tôi định nhảy xuống tầng đó, cô cóthể tự mình nhảy được không?

-Cái gì…

Tên này muốn nhảy từ đây nhảy xuống? Đây làtầng tám mà. Nhảy từ đây xuống thì còn gì làmệnh. Trong khoảng thời gian ngắn liền ngây người.

Lâm Vân đột nhiên nghiêng người một cái. Haitiếng đinh đương vang lên, đitheo là haithanh chủy thủ cắm xuống mặt đất. Đồng thời làvang lên tiếng kêu thảm thiết. Haikẻ đánh lén đã bị Lâm Vân đá văng racửa sổ.

THấy Xung Hi imlặng không lên tiếng, Lâm Vân lập tức nhảy rangoài cửa sổ.

-A….

Một cảm giác không trọng lượng khiến Xung Hikêu ratiếng. Cũng mayLâm Vân chỉ nhảy xuống lan can ởtầng bảy.

Xung Hithở phào một tiếng. Hóa ra làngười này chỉ nhảy xuống một tầng, mình còn tưởng rằng hắn nhảy luôn xuống. Tuynhiên từ tầng bảy tới tầng tám cách cũng khá xa,thân thủ của người này thật làtốt. Màmình cũng chưa từng gặp một người lợi hại như hắn. Đối phó với mấy tên ámsát kiarất nhanh gọn dứt khoát, không hề cóchút chần chừ nào.

Lâm Vân nghĩ thầm, nếu không có cônàng này vướng víu, thì mình đã sớm bay đimất tăm mất tích rồi. Tuynhiên còn cóviệc cầu cô ta,cũng không thể quá đắc tội. Lâm Vân nhảy xuống từng tầng một, rồi nhảy xuống mặt đất, vừa mới buông Xung Hi rađã cótiếng xecảnh sát vang lên.

-Không phải cônói một lúc sau xecảnh sát mới tới sao? Hiện tại mới cómười phút màbọn họ đã tới rồi kìa.

Lâm Vân nhìn Xung Hi,cười nhạo nói.

-Đèn trên tầng tám đã sáng.

Xung Hitrà lời đơn giản.

- Cô cómuốn đilên xemkhông?

Lâm Vân nhìn Xung Hi,trong lòng tự nhủ, chắc côgái này không điên cuồng đến mức muốn đilên.

-Không đi. Vừa rồi nếu không cóanh, tôi đã bị giết rồi. Lần này tới đây tôi cómang theo bốn mươi người bảo vệ. Không ngờ bọn họ lại vôdụng như vậy…

Xung Hikhông biết nhớ tới điều gì. Nói tới đây, sắc mặt liền thay đổi, không nói thêm nữa.

Lâm Vân thì nghĩ, đâu phải donhững tên bảo vệ kia vôdụng. Bởi vìphần lớn trong số chúng chính làthủ phạm tham gialần ámsát này. Tuynhiên, xemsắc mặt vừa biển đổi của Xung Hi, làbiết cô tađã đoán rađược.

- Anh córảnh không? Tôi muốn mời anhtới một chỗ để nói chuyện.

Thần sắc của Xung Hiđột nhiên trở lại bình thường.

-Có.

Lâm Vân cũng muốn hỏi Xung Hivài chuyện. Hỏi xemXung Hi cóphải làngười của Xung gia haykhông. Nếu như không phải, thì dù sao cô tacũng làdanh nhân của thành phố Thanh Hóa này, chắc chắn biết nhiều chuyện ởđây hơn mình.

- Anh cóđiện thoại không? Chotôi mượn một lát.

Xung Hinhìn Lâm Vân hỏi.

-Không có.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không đưa điện thoại của mình cho côgái này. Bởi trong điện thoại của hắn toàn làsố tưnhân. Huống hồ, nếu không cóđiện thoại côgái này không biết đi muamột chiếc mới à?

Xung Hingạc nhiên. Hiện tại Vân Tinh Linh đang dần toàn cầu hóa, nên các điện thoại khác đều rẻ như củ cải vậy. Tuyngười này mình nhìn không thấu, nhưng cũng không giống như một người keokiệt. Saongay cả điện thoại cũng không muanổi. Nhưng vẫn nói:

-Vậy thì chúng ta đitìm một chỗ nói chuyện vậy.

Xung Hinói xong, liền dẫn Lâm Vân tới một quán bartên là‘Tình Nhân’. Lâm Vân vừa đọc đến tên quán barnày, liền cóchút ngạc nhiên, một người như Xung Hilại cóthể dẫn mình tới một nơi như vậy.

-Tôi muốn gọi điện thoại.

Xung Hitựa hồ không nhìn thấy tên quán barvậy. Vừa đivào đã trực tiếp hỏi nhân viên trong đó.

-Nếu như hiện tại côgọi điện thoại, tôi nghĩ chỉ cần baphút sau, bảo tiêu của côsẽ tới. Lúc đó tôi nghĩ chúng takhông cókhông gian để mànói chuyện.

Lâm Vân thấy Xung Hicầm một chiếc điện thoại Vân Tinh Linh, đang muốn gọi điện thoại, liền lên tiếng.

Xung Hisửng sốt một chút, đúng vậy, hiện tại gọi người nhà của mình cũng vôdụng. Nghĩ nghĩ, liền trả lại điện thoại chongười nhân viên. Nhưng trong lòng thì nghĩ, anhchàng lái xenày rốt cuộc làthông minh hay làđần độn? Vì saolúc thì thông minh, lúc thì lại ngốc đến mức không biết nói gì chophải?

- Anhmuốn uống gìkhông?

Xung Hinhìn Lâm Vân hỏi.

-Tôi làngười nhà quê, không biết nhiều thứ lắm. Côuống gìthì tôi uống cái đó.

Lâm Vân dứt khoát nói.

-Vậy thì cho hai lyrượu Diễm Dương Băng.

Nói xong, Xung Hidẫn theo Lâm Vân tới một góc vắng ngồi xuống. Rất nhanh, hai lyrượu đã được đưa tới.

Lâm Vân uống một ngụm, một cảm giác nóng bỏng vờn quanh trong miệng. Nhưng khinuốt vào lại cócảm giác lạnh như băng. Rượu này quả thực không tồi. Lâm Vân cũng làmột caothủ về phachế rượu. Nên ngay lập tức thưởng thức rađược sự đặc biệt của loại rượu này. Chỉ làkhông ngờ cônàng Xung Hicũng thích loại rượu như vậy. Khẩu vị thật làkhác người. Nghĩ tới đây, liền lộ ranụ cười kỳ quái.

Thấy Lâm Vân cười kỳ quái như vậy, Xung Hikhông biết nhớ racái gìđó, rõràng hỏi:

- Anhcười cái gì?

-Khẩu vị của côthật làkhác lạ…À không, tôi nói linh tinh màthôi. Cô cóchuyện gìmuốn nói với tôi thì nói đi.

Lâm Vân nhất thời buột miệng nói, liền xấu hổ chuyển chủ đề.

Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của Xung Hi cóchút không cho làđúng, nhưng lập tức trả lời:

- À,tôi muốn biết anhbảo tôi giúp anhlàm việc gì? Còn cómột việc tôi muốn nhắc nhở anh. Tuythân thủ của anhkhông tệ, cóthể từ tầng tám nhảy xuống, nhưng như vậy chưa đủ để đối phó với Liên giađâu.

- Cóthể đối phó với Liên gia haykhông làchuyện của tôi, không cần côphải quan tâm. Tôi muốn nhờ côgiúp tôi tìm xem giatộc Mộ Dung đang ởnơi nào. Giatộc này hẳn là ởThanh Hóa, nhưng tội lại không tìm thấy. Tôi nghĩ, việc này chắc không cókhó khăn gìvới côchứ?

Lâm Vân uống một hơi hết sạch lyDiễm Dương Băng, cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn.

Thấy Lâm Vân rõràng uống rượu như uống nước vậy, Xung Hihơi ngạc nhiên, rồi nói:

-Không cóvấn đề gìcả. Chỉ cần giatộc Mộ Dung còn đang ởThanh Hóa, thì tôi cóthể tìm ra. Tuynhiên, tôi cómột đề nghị, anh xemthế nào.

-Nói đi.

Lâm Vân xoay xoay cái ly,tựa hồ như đang suynghĩ gìđó.

## 335. Chương 274: Nhiệm Vụ Mới

Xung Hibiết ýcủa Lâm Vân, nhưng giả bộ không trông thấy, tiếp tục nói:

-Tôi muốn mời anhlàm bảo tiêu kiêm lái xe chotôi. Đương nhiên, thù lao anh cóthể nói ra. Màtrước đó,, anh cóthể giới thiệu thoáng quavề bản thân không? Ít ratôi phải biết một chút lailịch của anhchứ.

-Tôi tên làMộc Vân, làngười của vịnh Liễu gia. Đitới thành phố làm công để kiếm tiền lấy vợ.

Lâm Vân thuận mồm nói địa chỉ của Liễu Nhược Sương choXung Hi.

Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, quả nhiên chuyện tìm nhà Mộ Dung không khó khăn gì cho cô ta. Cô tamuốn mời mình làm bảo tiêu cũng vừa lúc mình muốn tìm hiểu cô ta cóphải làngười của Xung giakhông. Mà cônàng này thực sự quá keokiệt. Mình muốn uống thêm một lyrượu nữa cũng không gọi. Rượu này cóvẻ đắt tiền, nếu mình tự bỏ tiền để muauống, thì cólẽ cô tasẽ nghi ngờ thân phận lái xecủa mình.

-Tôi đồng ývới đề nghị của cô. Còn tiền lương thì do côđịnh.

Lâm Vân không chút dodự đồng ý.Hắn không quan tâm tới tiền lương baonhiêu, nhưng cônàng này cóvẻ cónhiều tiền, chắc cũng không trả tiền lương quá thấp.

-Vậy thì tốt. Tháng đầu tạm thời lànăm nghìn nguyên đi.

Xung Hinói. Hỏi lailịch của Lâm Vân chỉ làthuận miệng hỏi màthôi. Cô takhông nghĩ Lâm Vân có ýxấu gìvới mình. Thứ nhất, bởi vìhôm nay cô tatới lần tụ hội này làngẫu nhiên. Chỉ có chacủa mình vàchị Nam làbiết. Thứ hai, Lâm Vân đã cứu mình mấy lần. Nếu hắn có ýsát hại mình thì mình đã sớm xong đời rồi.

-Cái gì…

Lâm Vân tức giận không biết nói gì chophải. Mình làm lái xekiêm bảo tiêu màchỉ cónăm nghìn nguyên một tháng, cũng quá keokiệt đi. Sớm biết như vậy còn không bằng mình nói ragiá tiền. Mặc dùLâm Vân không thiếu tiền, nhưng đã giúp đỡ cônàng Xung Hinày thì cóphải lúc nào cũng dùng tiền trước mặt cô tađược đâu. Một người khôn khéo như cô ta,nếu thấy mình sử dụng nhiều tiền quá, khẳng định sẽ nghi ngờ thân phận của hắn.

Nếu thế thì mình lại phải mất công tự đi dòtìm. Đây không phải làlãng phí thời gian sao.

Thấy khuôn mặt của Lâm Vân cóchút nhăn nhó, trong lòng Xung Hikhông giải thích được xuất hiện một cảm giác sảng khoái. Người này từ lúc gặp mình tới giờ đều lộ vẻ mặt vôsỉ. Hiện tại cóthể thấy vẻ mặt đau khổ của hắn, nàng thực sự thoải mái vôcùng. Liền nhấc lên lyrượu, uống một ngụm, tựa hồ rất thương thức vậy.

Rượu này làlần trước đicùng với chị Namrồi chị ấy giới thiệu. Mình vừa uống một lần đã thấy rất thích. Bởi vìmỗi khiuống thứ rượu này, lại khiến mình quên đimọi việc trong một nháy mắt.

Lâm Vân thấy Xung Hichậm rãi uống lyrượu. Âmthầm tự nhủ, lúc nào mình phải vụng trộm muavài chai Diễm Dương Băng này về uống mới được.

Vốn muốn uống một nửa lyrượu, nhưng Xung Hithấy động tác nuốt nước miếng của Lâm Vân khimình uống rượu. Trong lòng đột nhiên muốn cười, lập tức uống hết lyrượu Diễm Dương Băng.

- Anhđang ởchỗ nào?

Xung Hithỏa mãn vìđã trả thù được Lâm Vân, liền hỏi.

-Nhà trọ.

Lâm Vân mặt không biểu tình trả lời.

-Từ hôm naytrở đi, anhtới nhà tôi ở. Tôi tinrằng anhsẽ cảm thấy thoải mái khi ởđấy.

Xung Hinói xong, liền đứng dậy đivề hướng quầy bar.

-Đợi chút, tôi còn cómột điều kiện. Đó là khitôi làm bảo tiêu chocô, không chophép côdẫn theo một người bảo tiêu nào khác. Như vậy sẽ khiến tôi mất mặt. Hăc hắc.

Lâm Vân gọi Xung Hilại rồi nói. Trong đầu thì đang suynghĩ, nhà côthì có gìkhiến tôi thỏa mãn?

-Cũng được. Tôi vốn không thích cónhiều người đitheo sau. Ủa, không đúng…

Xung Hichợt nhớ tới mình không mang theo tiền để thanh toán. Thẻ ngân hàng cũng không mang theo. Cái này thì xong rồi.

Lâm Vân nhìn biểu lộ của Xung Hinhư vậy liền biết cô takhông mang theo tiền. Nhưng vẫn ravẻ thờ ơ, đitheo phía sau.

- Anh cótiền không? Lúc về tôi trả lại gấp đôi.

Xung Hixoay người, nhẹ giọng nói với Lâm Vân.

Lâm Vân ravẻ phòng bị, lùi raphía sau haibước. Giống như Xung Himuốn đùa giỡn lưu manh vậy. Trong lòng lại rất khó chịu. Lúc mình muốn uống thêm một lythì cô takhông gọi. Hiện tại thì rõràng đòi mình trả tiền.

Khuôn mặt của Xung Hilập tức đỏ bừng, đột nhiên lớn tiếng nói:

- Anh cóphải là namnhân haykhông? Uống rượu còn bắt congái phải trả tiền.

Thanh âmvừa dứt, tất cả mọi người trong quán rượu đều nhìn về phía Lâm Vân.

Khuôn mặt của Xung Hicàng đỏ hơn, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào.

-Được rồi, tôi sợ cô. Vài đồng tiết kiệm của tôi chắc đến ngày nào đó sẽ bị côlột sách hết mất.

Lâm Vân khẽ cắn môi, đitới trước quầy barhỏi:

- Baonhiêu tiền?

- 526nguyên. Tiên sinh muốn quét thẻ hay làtrả bằng tiền mặt?

Giọng nói của côgái thutiền vẫn rất lànhẹ nhàng.

-Tôi trả bằng tiền mặt.

Lâm Vân đưa năm trăm nguyên màGiang Álúc trước cho. Lại lấy vài đồng xutừ trong túi áođưa cho côgái tính tiến. Sauđó dodự nửa ngày, mới đưa mười nguyên tiền xu cho cô ta.

-Đây làtiền boa chocô.

Cô gái này sửng sốt một chút. Tuynhiên đảo mắt đã hiểu. Lập tức nhận lấy tiền nói:

-Cảm ơnanh. Anh làngười tốt.

-Không cần khách khí như vậy, lần sautôi tới, cólẽ sẽ cho cônhiều tiền boahơn hôm nay.

Lâm Vân nói xong, kéo tayXung Hi đi raquán bar. Lập tức đằng sautruyền rarất nhiều tiếng cười.

Xung Hivốn xấu hổ muốn chui xuống đất. Lại thấy Lâm Vân trả bằng rất nhiều tiền xu,rồi còn boamười nguyên nữa, quả thực đúng làmột kẻ dở hơi. Vìsững sờ nên khibị Lâm Vân kéo rangoài còn không biết. Một lúc lâu sauthì mới phát hiện ra taymình bị dắt rangoài. Sờ sờ bàn tay cóchút nóng, trong đầu không biết phải hình dung đồ nhà quê này như thế nào.

Xung Hi vàLâm Vân đitới venđường để chờ xeBởi vìchuyện vừa rồi, nên Xung Himột mực không nói chuyện với Lâm Vân, chỉ đứng chờ ở venđường.

-Tiểu Hi, sao emlại ởchỗ này?

Một chiếc xemàu đỏ đitới chỗ Lâm Vân thì dừng lại. Rồi một nữ nhân tuổi chừng bamươi xuống xe.

Lâm Vân đã phát hiện, nữ nhân này chính lànữ nhân đitheo Xung Hilúc vào cửa.

-Chị Nam, chúng tatrở về hẵng nói.

Nói xong, Xung Hiliền mở cửa xe đivào. Lâm Vân đương nhiên không chút dodự, mờ cửa xengồi bên cạnh cô ta.

-Tiểu Hi, anhchàng này là aivậy?

Cô gái gọi làchị Nam kianhìn thấy Lâm Vân, liền vội vàng hỏi. Cô tađã nhận rahắn chính làngười lái xebị ngăn ởcửa ravào lúc trước.

-Đây làlái xekiêm bảo tiêu mới của em.Tên làMộc Vân. Vừa nãy chính lànhờ hắn cứu em.Mộc Vân, đây làchị Nam.

Xung Higiới thiệu đơn giản haingười.

Cô gái gọi làchị Nam kianhìn chằm chằm vào Lâm Vân hồi lâu, cuối cùng làkhông nói gì. Nhưng tới lúc khởi động xe,lại nói:

- Gia giađã quađời rồi, Tiểu Hi, emphải….

-Cái gì…

Xung Hicòn chưa nghe hết lời của chị Nam, sắc mặt liền tái nhớt, lập tức hôn mêbất tỉnh. Lâm Vân cầm taycủa cô ta,truyền một chút tinh lực vào người, Xung Hiliền tỉnh lại.

-Tại sao cóthể như vậy? Chị Nam, chị nhanh lái xetrở về đại viện để em xem giagia.

Xung Hikinh hoàng kêu lên. Sao cóthể trùng hợp như vậy? Mình vừa suýt nữa bị ámsát, gia giađã quađời rồi?

-Buổi sáng sức khỏe của gia giavẫn còn tốt, saođột nhiên lại quađời?

Xung Hi cóchút rối loạn tâm tình, thậm chí đã khóc lên thành tiếng.

-Chị cũng không biết. Chị chỉ vừa mới nghe tintức này không lâu liền vội vàng đitìm em.

Chị Nammột bên lái xe,một bên trả lời.

Chiế xe đitới một khunhà khá làcổ xưa, nhưng cóvẻ đã được sửa chữa qua, nên rất làlớn vàquý phái. Chiếc xe đivào trong sân thì dừng lại.

Sau khixuống xe,Xung Hilập tức chạy vào một căn nhà ởbên trái. Lâm Vân đương nhiên là đitheo phía sau. Thần thức của hắn đã quét tới một lão nhân đang nằm trong một căn phòng. Lão nhân nằm bất động trên cái giường, bên cạnh cómột người phụ nữ trung niên đang đốt một nén hương.

Lâm Vân vừa thấy được cây hương này liền biết sự quỷ dị của nó, cười lạnh một tiếng. Trong lòng tự nhủ, giatộc này quả nhiên làđã thối rữa bên trong. Nói không chừng lão già kiabị mấy đứa cháu làm cái gìđó.

-Tiểu thư đã trở lại.

Bảo vệ vàmột người hầu đilên chào đón.

-Tiểu Hi, emđã trở lại rồi à. Mau đinhìn mặt gia giađi. Lúc gia giasắp quađời, ông ấy vẫn muốn gặp mặt emlần cuối. Ài…

Một người namtử hơn bamươi, cóđôi mắt ti hi,thấy làXung Hi,vội vàng đau thương nói, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âmlãnh.

Xung Hichỉ vội vàng chạy vào căn phòng của giagia. Vìquá sốt ruột nên cô takhông để ýtới vẻ khác lạ của người anhhọ. Nhưng Lâm Vân đã sớm nhìn ra tia âmlãnh đó trong mắt của y.Cũng không chào hỏi mà đitiếp tục đitheo sauXung Hi.

-Cậu làbảo tiêu à?Vậy thì ởbên ngoài chờ.

Nam tử này đột nhiên ngăn cản Lâm Vân.

Xung Hilúc này mới nhớ tới Lâm Vân, thấy Lâm Vân bị ngăn cản, lập tức nói:

- Anhhọ, đây làbảo vệ của em,cứ chohắn vào đi.

-Như vậy saođược. Bảo vệ thì đứng ởbên ngoài làđược. Ởtrong nhà rồi còn lolắng gìnữa. Màmột người ngoài sao cóthể cho đivào quấy rầy sự yên nghỉ của gia giađược.

Nam tử trung niên vẻ mặt thành thật nói. Lúc nói tới người ngoài thì khinh thường nhìn Xung Himột cái.

## 336. Chương 275: Biến Cố Ở Triệu Gia

-Vâng…

Hiện tại Xung Hitâm loạn như ma,không rảnh để nghĩ nhiều như vậy. Tuynhiên nàng còn chưa nói hết thì đã bị cắt đứt.

-Tôi làbảo tiêu, đương nhiên muốn đitheo sau côchủ. Vôluận ởnơi nào cũng cóthể phát sinh nguy hiểm. Nói không chừng sáng ngày mai anhuống nước lạnh còn cóthể bị nghẹn nước màchết. Anhnói xem cónguy hiểm haykhông?

Lâm Vân cười lạnh một tiếng.

Nam tử trung niên này nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, đang muốn phát tác, thì Xung Hiđột nhiên giống như nghĩ tới điều gìđó, lập tức nói:

-Mộc Vân, anhnhanh đitheo tôi.

Nói xong, không hề để ýtới anhhọ của mình.

Lâm Vân không chút dodự đivào.

Người anhhọ này của Xung Hichỉ nhìn haingười, hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi.

- Giagia…

Xung Hitrông thấy gia gianằm ởtrên giường, haimắt đã đóng lại, lập tức nhào tới, khóc rất làthảm thiết.

-Nếu như côkhông muốn bị người ta coilàm conrối thì lập tức dập tắt nén hương kiađi.

Lâm Vân lạnh lùng nói.

-Cái gì? Nén hương?

Xung Hi xoanước mắt trên mặt, cóchút mơhồ nhìn Lâm Vân. Tuynhiên đảo mắt nàng đã nhìn thấy nén hương còn đang đốt, lập tức hiểu racái gìđó. Sắc mắc biến đổi, ném cái hương xuống rồi dập tắt nó.

Nhưng lại cảm thấy đầu óchỗn loạn. Lâm Vân lấy một cây thảo dược đưa choXung Hinói:

-Nhai cái cây này đi.

Đầu ócđã hỗn loạn nên Xung Hikhông chút nghĩ ngợi nhận lấy thảo dược rồi nuốt vào. Hương vị cóchút đắng, nhưng ngay lập tức đầu ócđã thanh tỉnh trở lại.

- Sao anhlại mang thứ này trên người? Anhđể chỗ nào vậy?

Xung Hikịp phản ứng, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng nói:

-Đó làchuyện của tôi, côkhông cần phải lolắng. Nếu côhoài nghi tôi thì tùy lúc cóthể đuổi việc.

Lâm Vân nói vậy nhưng trong lòng đã tính toán trước. Đã biết Xung gia là ởnơi này, chỉ cần mày mòmôt lúc làbiết bọn họ cóphải làthế giaĐông y haykhông. Huống hồ, cônàng Xung Hiđã đáp ứng việc tìm nhà Mộ Dung, thì chắc cô tasẽ không lật lọng.

- Saokhông tiễn gia giacủa côtới bệnh viện?

Lâm Vân hữu ý vô ýnói.

-Chúng tôi đã mời thầy thuốc tốt nhất tới xem cho gia giarồi. Bình thường gia giarất ít khi đitới bệnh viện, nhà của chúng tôi đã cómột bệnh viên tưnhân.

Xung Hitựa hồ đang giải thích choLâm Vân nghe vậy. Nói xong, lấy tau launước mắt, nắm lấy cánh taycủa lão nhân, trong lòng không biết đang suynghĩ cái gì.

-À…

Lâm Vân tựa hồ cóchút ývị thâm trường àmột tiếng, liền không nói gìnữa.

Xung Hicũng cảm giác không đúng. Gia giađã như vậy rồi, dùkhông cócách nào chữa trị, thì cũng nên đưa tới bệnh viện mới phải chứ? Sao cóthể để ởtrong nhà?

Thật lâu sau, Xung Himới đứng lên, cả ngươi cóchút lảo đảo, sắc mặt thì trắng bệch. Cô tanhìn Lâm Vân nói:

- Cólẽ tôi không thể hoàn thành yêu cầu của anh. Nói không chừng ngày maitôi không còn làchủ tịch tập đoàn nữa.

Nói xong, Xung Hingồi xuống một cái ghế, suynghĩ thất thần.

-Nếu để chotôi trị liệu, gia giacủa cô cóthể chưa tính làchết. Nhưng nếu không lập tức trị liệu, thì qua haigiờ sau, ông tathật sự làchết.

Lâm Vân nhìn sắc mặt tại nhợt của Xung Hi,nói.

-Cái gì? Anhnói gia giacòn cóthể cứu sống?

Xung Hiđột nhiên đứng lên, bắt lấy cánh taycủa Lâm Vân, trên mặt đầy vẻ kinh hỉ.

-Đúng vậy, nhưng cóchút phiền toái.

Lâm Vân nói. Kỳ thực lão nhân này mới chỉ trúng độc màthôi, còn chưa chết hẳn. Lâm Vân muốn cứu sống cũng rất đơn giản. nhưng hắn lại cố ýnói phiền toái. Bởi vìhắn muốn Xung Hithiếu nợ mình, thì lúc cô tagiúp mình mới toàn lực.

- Vancầu anhcứu gia giacủa tôi. Chỉ cần anhcứu sống giagia, anhmuốn tôi làm gì, tôi cũng đáp ứng.

Xung Hiđầy vẻ cầu khẩn nhìn Lâm Vân nói.

-Muốn cái gìcũng được?

Lâm Vân nghe vậy âmthầm buồn cười. Một nữ nhân cũng không thể nói lung tung như vậy. Chonên giả vờ dùng ánh mắt nhìn về phía bộ ngực của Xung Hi,biểu lộ rabộ dáng thấy người khó khăn thì lợi dụng.

Trông thấy ánh mắt của Lâm Vân như vậy, trong lòng Xung Hi tuyrất khinh bỉ, nhưng vẫn cắn môi nói:

- Cho dù anhmuốn tôi, tôi cũng cóthể choanh.

Lâm Vân ngạc nhiên. Không ngờ cônàng này lại thương gia giacủa cô tanhư vậy.

Xung Hiđã phải nói đến mức ấy, Lâm Vân cũng lười nói nhảm:

- Cô điđóng cửa đi.

Xung Hikhông chút dodự điđóng cửa, Lâm Vân thì lấy ramột hộp kimchâm. Vén chăn lên, rồi cách quaquần áo, đâm lên từng huyệt đạo trên người lão nhân. Xung Hingạc nhiên nhìn. Cái tên Mộc Vân này lấy đâu ranhiều đồ như vậy. Nếu cất vào trong túi saomình không thấy nổi cộm lên. Màhắn làm saobiết màmang theo những thứ này?

Nhưng nàng không kịp nghĩ sâu thêm, taycủa Lâm Vân đã từ chậm chuyển thành nhanh. Cuối cùng cơhồ biến thành tàn ảnh. Một trăm lẻ tám cây châm không ngừng lắc lưtrên người lão nhân.

Xung Hicàng xemcàng ngây người, đây làthủ đoạn châm cứu sao? Quả thực quá dọa người. Chẳng lẽ tên Mộc Vân này vốn làmột thầy thuốc.

-Bang bang…

Có tiếng đập cửa mạnh truyền tới.

Xung Hisững sờ, lập tức lộ ravẻ giận dữ trên mặt. Là aidám lớn mật như vậy, lại đập cửa ồn àonhư thế.

Một tiếng Ầm vang lên, Xung Hicòn chưa đitới mở cửa thì cửa đã bị đá văng ra. Đivào làngười namtử trung niên màXung Hivừa gọi là anhhọ kia và haingười, một nam, một nữ.

-Triệu Tùy, anhmuốn làm cái gì? Rõràng phá cửa phòng của gia gia màvào. Anhquả thực làđồ súc sinh.

Khuôn mặt của Xung Hitức giận đến trắng bệch, nàng chỉ vào người namtử trung niên kiamắng, không còn gọi là anhhọ nữa, mà làtrực tiếp gọi.

-Hừ, côđang làm gìvậy. Gia giađã chết, côcòn không choông ấy chết được yên ổn, còn muốn dẫn người về tratấn thithể của gia gianhư vậy sao. Đồ tiện nhân.

Triệu Tùy nói xong, muốn đilên kéo Lâm Vân ra.Xung Hicòn chưa kịp ngăn trở, thì yđã vọt tới bên cạnh Lâm Vân.

Tuy nhiên, ycòn chưa kịp bắt lấy Lâm Vân, Lâm Vân đã tung một cước đá yvăng thật xa.Tên Triệu Tùy này lập tức quỳ rạp xuống mặt đất, không thể đứng lên nổi.

-Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, lại làm chuyện bại hoại giaphong trong linh đường của giagia. Ôi…

Tên Triệu Tùy bị đá nhưng vẫn mắng rất là ácđộc, Xung Hiđã tức đến phát run. Lâm Vân quay đầu, vung một ngón taylên, đầu gối của tên Triệu Tùy ngay lập tức xuất hiện một cái lỗ. Yđau đến mức không thể lên tiếng, chỉ cóthể lấy tay chemáu.

Tiếp theo cóvài người đivào, giống như không nhìn thấy Triệu Tùy vậy. Trong đó cómột người namtử sáu mươi tuổi nói:

- Anhcả đã quađời, hiện tại Triệu giacủa chúng takhông thể tiếp tục chìm mêtrong bithống được. Hôm nayvừa vặn Xung Hicũng đã trở về. Chúng tanên thương thảo luôn việc aisẽ làm chức giachủ.

- Dù saoTriệu giacũng làmột giatộc lớn của Thanh Hóa. Tuyhiện tại sản nghiệp của anhcả đều ủy thác choTiểu Hiquản lý, nhưng dù saoTiểu Hicũng không phải làngười của Triệu giachúng ta.Đương nhiên, một phần tài sản sẽ thuộc về Tiểu Hi.Mọi người thấy thế nào?

-Chúng tôi đương nhiên nghe lời chú hai. Chỉ làTriệu giaphải để chomột nữ nhân quả lýcả một giatộc. Tôi không biết làbác cả nghĩ như thế nào.

-Đúng vậy, đúng vậy…

Tuy đivào chỉ cóvài người, nhưng ngươi một câu, tamột câu, lão giatử còn chưa chết, mấy tên này đã bắt đầu phân chia tài sản.

-Còn người bảo tiêu kianữa, chú mặc kệ cháu cóquan hệ gìvới người bảo tiêu kia. Nhưng một người hạ nhân lại đánh contrai trưởng của Triệu giachúng, taquả thực hơi quá đáng.

Tay chú hai kia tuynói vôcùng tức giận, nhưng một mực đều không cóliếc Triệu Tùy.

Lâm Vân nghe thấy vậy âmthầm buồn cười. Hắn biết lão giatử đã sớm tỉnh, bị mình chặn lại nên không lên tiếng. Lúc này đã cóthể buông tay rađể cholão giatử bão nổi. Nếu Xung Hiđã lolắng chongười gia gianày như vậy, chứng tỏ rằng lão giatử làthiên hướng Xung Hi.

Nhưng cómột việc màLâm Vân tính sai. Nơi này rõràng không phải làXung gia, mà làTriệu gia. Rốt cuộc làchuyện gìvậy? Đợi lát nữa phải hỏi Xung Hixem.

-Những tên súc sinh này hôm naycuối cùng tacũng nhìn thấy bộ mặt thật của các ngươi. Tamới ngất đimột lúc, đã cóngười muốn phân chia giasản. Các ngươi…

Gia giacủa Xung Hinhờ được Lâm Vân trị liệu đã tỉnh lại. Lâm Vân vừa mới bỏ tay rathì lão giatử bắt đầu bão nổi.

- Giagia…

Xung Hikinh hỉ, vội vàng đitới vịn lão nhân lên.

- Anhcả, anh…

-Bác cả, bác không chết?

Thấy lão nhân ngồi dậy, những người kialập tức kinh hoàng, lập tức đilên thăm hỏi. Lâm Vân nhìn nhìn, biết người thực sự caohứng chỉ cóhai, bangười màthôi. Những người còn lại thì hoặc làkinh hoảng hoặc làthất vọng thoáng quatrong mắt.

-Đều ngóng trông tachết phải không. Triệu Tùy, đồ nghiệt tử này, takhông cóđứa cháu nội như ngươi, dám hạ độc đối với ông của mình. Từ nayvề sau, ngươi không còn làcháu của tanữa, ngươi không xứng với họ Triệu. Cút đi…

Lão nhân nói tới đây, vìquá tức giận màkhó thở, phải dừng lại để hôhấp.

Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Không nghĩ tới Triệu Tùy lại dám hạ độc giagia. Chỉ cần người thông mình làbiết người hạ độc không chỉ cómột mình y.Khẳng định là cóđồng lõa.

-Tiểu Hi,cháu lập tức gọi điện thoại choluật sư. Tamuốn viết dichúc ngay bây giờ, tamuốn giao phó toàn bộ cổ phần vàsản nghiệp của tập đoàn ÝQuang.

Lão nhân thở hổn hển nửa ngày, mới nói ramột câu khiến những người ởđây đều timđập thình thịch.

- Giagia, nhưng giờ đã muộn rồi. Nếu không…

Xung Hinghĩ thầm. Hiện tại đã mười giờ tối, phải làm phiền luật sưsao?

-Muộn đến mấy cũng phải gọi. Ngày mai tasẽ mở cuộc họp báo, tuyên bố vài chuyện…

Lão nhân không chút dodự trả lời.

## 337. Chương

Luật sưtới rất nhanh, dù saođây cũng làviệc lớn liên quan tới cả một giatộc. Cho dù làtrời gần sáng đichăng nữa, tayluật sưnày cũng không dám mènheo.

Lâm Vân thấy chuyện đến đây thì đã thành chuyện riêng, không muốn tiếp tục ởchỗ này nữa, đứng lên định rangoài.

-Tiểu tử, cậu chờ tôi chút. Vừa rồi cảm ơncậu. Không cócậu thì tôi đã chết rồi. Cậu làngười cóbản lĩnh lớn. Tiểu Hi cóthể tintưởng dẫn cậu vào đây, vậy thì tôi cũng không nói nhiều, chỉ hyvọng về saucậu đối xử tốt với Tiểu Hi.Giờ cậu không còn làngười lạ nữa, không cần đi rangoài đâu.

Lão nhân mỉm cười gật đầu, nói với Lâm Vân. Rồi xoay người đối mặt với đám người kia, sắc mặt trở nên nghiêm túc.

Xung Hiđang muốn giải thích, thấy thế thì đành phải nuốt lời vào.

-Các ngươi đều làngười của Triệu gia. Takhông hyvọng người của Triệu giatoàn làbọn hèn nhát. Các ngươi muốn chia nhau tài sản của ta.Nhưng tahỏi các ngươi, các ngươi có tưcách gìđể được phân chia tài sản? 62%cổ phần của công ty lànằm trong taycủa ta. 30% làcủa Tiểu Hi.Còn có 8%cổ phần lànằm trong các cổ đông khác. Trong đó cóchút cổ phần nào làcủa các ngươi không?

-Muốn tachia 62%cổ phần của công ty?Nói thật chocác ngươi biết, những cổ phần này cũng không phải làcủa ta.Ngay cả đại viện này cũng không phải làcủa Triệu gia. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi, Triệu Caocũng không biết sao?

Nói tới đây, lão nhân liếc nhìn người namtử vừa nãy gọi ông ta là anhcả kia, tiếp tục nói:

-Bốn mươi năm trước,, ông nội của Xung Hi làXung Quang và bànội Xung Hi làLong Tiểu Ýđều làbạn tốt nhất của ta. Mà tathì chỉ làmột người quản lýđiều chế dược liệu màthôi. Nhưng Xung Quang đại ca chotới bây giờ đều coi takhông khác gì anh emruột thịt.

Ngừng một chút, cóvẻ như lão nhân đang nhớ lại năm tháng lúc đó. Lâm Vân thì ácđộc nghĩ, nói không chừng làquan hệ tay ba gìđó. Những lão giahỏa này thật đúng làlãng mạn.

Lão nhân đương nhiên không biết Lâm Vân nghĩ gì. Phục hồi tinh thần, lại nói tiếp:

-Nhưng một người tốt như Xung đại ca,cũng cóngười ámtoán. Vào một ngày của haimươi banăm trước, một đám người không rõthân phận đã xông vào giết người của Xung gia. Cơhồ cả giatộc đều bị sát hại hết. Xung Quang đại cađã liên tục ngăn cản bađao cho ta.

-Lúc này không biết vìnguyên nhân gì, đám ngươi kialại đột nhiên rút lui. Trước khilâm chung, Xung Quang đại cabảo tachiếu cố haimẹ conXung Hi.Hơn nữa còn giao trọn dược đường ÝQuang phó thác cho ta.Nhưng mẹ của Xung Hidẫn theo Xung Hilúc đó chỉ mới một tuổi, khitrở về nhà mẹ đẻ, vìkhông cách nào thừa nhận chacủa Xung Hiđã quađời. Nên tới đêm côấy đã treo cổ tự sát.

- Tathì bán sạch tất cả tài sản của Xung gia, rồi dẫn theo Xung Hirời khỏi vùng duyên hải, về tới quê cũcủa Xung Qunag ởThanh Hóa. Rồi dùng những số tiền đó, thành lập nên tập đoàn ÝQuang như bây giờ. Cóthể nói nếu không cóXung Quang đại ca,thì tađã sớm biến thành một đồng mồ. Sao cóthể cóđược những ngày hôm nay? Số tải sản hiện tại đều làcủa Xung gia. Tađã tính toán lúc Xung Hisinh nhật haimươi lăm tuổi sẽ trả lại toàn bộ cho conbé.

-Nhưng tađã đánh giá thấp sự hèn hạ của các ngươi. Ởnhà của người ta, ăncơm của người ta,còn cóthể nổi lên loại tâm tư ácđộc như vậy. Luật sự, hiện tại viết chotôi một tờ dichúc. Tôi giao toàn bộ 62%cổ phần của công ty choXung Hi.Đại viện của Triệu giathì lập tức trả lại choXung Hi.

-Triệu Bình, Triệu Quý, những năm qua, haingười cũng làm rất việc chotập đoàn ÝQuang, chonên haingười các ngươi, mỗi người lĩnh mười triệu nguyên rồi lập tức rời đitập đoàn ÝQuang. Còn lại những người contrai của Triệu gialàm trong tập đoàn ÝQuang, mỗi người lĩnh một triệu, lập tức rời đi.

-Triệu Tùy, ngươi ámtoán ông nội của mình, quả thực không bằng cầm thú. Từ nayvề saungươi không còn làngười của Triệu gianữa. Triệu Sâm, ngươi lànghĩa phụ của Xung Hi,cũng là contrai trưởng của ta. Takhông biết chuyện này cóliên quan gìtới ngươi haykhông, nhưng tacũng không muốn biết. Từ hôm naytrở đi, ngươi không còn lànghĩa phụ của Xung Hinữa. Ngươi đilĩnh 5triệu nguyên, rồi lập tức rời khỏi tập đoàn ÝQuang.

-Các ngươi đều cónhà riêng của mình. Những năm qua, các ngươi làm trong tập đoàn ÝQuang, cũng kiếm được không ítchỗ tốt. Tanghĩ trong lòng các ngươi cũng tinh tưởng. Trong lòng Xung Hicũng rõràng hơn các ngươi rất nhiều, không cần phải coingười khác làkẻ ngốc.

- Cho dù takhông nói, các ngươi cũng biết. Từ nayvề sau, các ngươi không cần phải tới nơi này nữa. Tốt lắm, hiện tại các ngươi đi thuthập đồ đạc rồi ngày mairời điđi. Tiểu Hi,bảo thư kýcủa cháu ngày maitổ chức một cuộc họp báo….

Lão nhân nói xong, nhắm mắt lại, tựa hồ tất cả khí lực đều đã dùng hết rồi. Xung Hithì đã khóc không thành tiếng. Tuytrước kia cô tađã mơhồ nghe thấy gia gianhắc tới chamẹ của mình vàông nội của mình. Nhưng đây làlần đầu tiên, cô tađược nghe gia giakể lại đầy đủ như vậy.

-Tiểu Hi,đừng trách giagia. Chuyện này quá mức bithương, gia giakhông muốn nói kỹ càng cho conbiết. Ài…

Lão nhân thấy Xung Hichỉ cúi đầu khóc nức nở, lắc đầu nói.

-Mộc Vân, anhbiết nén hương này là aiđốt không?

Xung Hi ápchế lại sự bithương trong lòng, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Lâm Vân nghe vậy thì chỉa tayvề người phụ nữ trung niên đang cầm bát cháo đứng cách đó. Phụ nữ trung niên thấy Mộc Vân chỉ tayvề phía mình, liền làm rơi bát cháo xuống mặt đất. Liên tục dập đầu nói:

- Xinlỗi lão gia, là dothiếu giaphân phó chotôi.

Lão nhân lần nữa thở dài, đuổi người hầu này đi, nhìn Lâm Vân hỏi:

-Cậu làmột người rất cóbản lĩnh, lại cókhí chất tự nhiên. Làngười làm theo bản tính của mình, hẳn làkhông cómưu đồ gìvới Tiểu Hi.Cậu phải đối xử tốt với Tiểu Hiđấy.

- Giagia, Mộc Vân chỉ làbảo tiêu màcháu vừa mới thuê thôi. Gia giađừng suynghĩ nhiều.

Xung Hivội vàng giải thích.

-Vậy à.

Lão nhân cóchút kỳ quái, nhưng cũng không cótiếp tục hỏi.

-Bác, cháu muốn hỏi,bác đã từng làm quản lýhiệu thuốc của Xung giaphải không?

Lâm Vân giống như thuận miệng hỏi.

-Đúng vậy, ài…

Lão nhân nghe Lâm Vân nói vậy, lại nhớ tới quá khứ.

Xung Hirất bất mãn vìLâm Vân gọi gia giacủa mình làbác. Liền nhìn sang Lâm Vân.

Lâm Vân tựa hồ không trông thấy vậy, tiếp tục hỏi:

-Vậy bác cóbiết Tuyết Liên Tử từ một trăm năm trở lên không?

Tay của lão nhân runlên, nhưng đảo mắt đã bình tĩnh lại. Trầm mặc một lúc lâu mới nói:

-Tôi cóthể nhìn racậu làmột người có ythuật rất làtốt. Tôi bị trúng độc gìtôi biết rất rõ. Màcậu chỉ cần dùng kimchâm để bức chất độc rangoài, tôi còn chưa từng gặp người cóbản lĩnh như thế. Trừ khi làDiêm Tiếu Thiên của nửa thế kỷ trước. Nhưng cho dù làDiêm Tiếu Thiên, cũng không chữa trị nhẹ nhàng như cậu.

-Tuyết Liên Tử từ trăm năm trở lên làthứ chỉ cóthể ngộ màkhông thể cầu. Còn trên nghìn năm, thậm chí cóthể cứu sống người chết, quyết định sinh tử. Tuynhiên, hiệu quả này chắc chỉ làngười xưa khuếch đại. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng Tuyết Liên Tử cực kỳ trân quý.

-Về sự kiện haimươi banăm trước, tôi đã hoài nghi Xung gia cóphải haykhông cómột cây Tuyết Liên Tử một nghìn năm, nên mới bị liên luy. Nhưng trải quaviệc kia, thì vẫn không thấy cây Tuyết Liên Tử xuất hiện.

Lâm Vân cả kinh. Trong lòng tự nhủ, cũng cócả cây Tuyết Liên Tử nghìn năm sau. Trịnh Mạt Thành chỉ bảo cócây Tuyết Liên Tử năm trăm năm màthôi.

-Bác, bác cóthể chocháu biết, những người giết người của Xung giangày trước làhạng người gìkhông?

Lâm Vân nghe nói làTuyết Liên Tử đã nghìn năm, cóchút tâm động. Cómột cây Tuyết Liên Tử như vậy, thì không đơn giản làchỉ giải độc choLiễu Nhược Sương.

Chỉ cần tìm được cây Tuyết Liên Tử ngàn năm này, thì cóthể luyện chế ramột lòLiên Sinh Đan. Còn giải độc choLiễu Nhược Sương thì chỉ cần một viên làđủ. Tác dụng của Liên Sinh Đan không những giải độc màcòn cóthể tăng tuvị. Cho dùmột người đã sống lâu, uống một viên Liên Sinh Đan, cũng cóthể sống thêm mười năm. Việc cứu người chết, định đoạt sinh tử, cũng không phải làhoàn toàn nói ngoa.

Tác dụng của Liên Sinh Đan còn caohơn Dưỡng Nhan Hoàn rất nhiều. Huống hồ một lòLiên Sinh Đan cóthể luyện chế ra 36viên. Ngoạt trừ dược thảo chính làTuyết Liên Tử ngàn năm ra,những dược thảo khác Lâm Vân đã cóhơn nửa vàcũng không phải khó kiếm. Nếu như tìm được Tuyết Liên Tử rồi, thì cóthể trở lại dãy núi Vân Quý tìm số dược thảo còn lại.

Lão giatử trầm mặc một lúc, mới tiếp tục nói:

- Cómột người lúc chém chết Xung Quang đại cađã để lộ ramột phần khuôn mặt. Tôi nhìn thấy cómột vết sẹo kéo dài từ mắt trái xuống phía dưới. Lúc bọn chúng đột nhiên rút lui, tôi còn nghe thấy cóngười kêu ymột tiếng làĐao Cửu. Đó, chỉ có haimanh mối này thôi.

Xung Hithấy khiLâm Vân nghe tới Tuyết Liên Tử nghìn năm, haimắt liền sáng lên. Vì saohắn lại quan tâm tới Tuyết Liên Tử như vậy? Còn cẩn thận hỏi địa chỉ hiệu thuốc của Xung gia ởvùng duyên hải nữa. Người này cóphải làdân công tới thành phố Thanh Hóa tìm việc không thế?

## 338. Chương 277: Cầm Thú

Đối với dung mạo của mình, Xung Hirất cólòng tin. Bất luận kẻ nào khilần đầu nhìn thấy cô ta,đều cómột lúc ngắn ngủi thất thần. Thậm chí còn không ngừng tìm cơhội để nhìn lén. Nhưng chỉ cótên lái xeMộc Vân này, làchỉ nhìn thoáng quamình, không hề biểu lộ kinh ngạc haycần nhìn lén gìcả.

Chẳng lẽ người này làmột người quân tử? Nhưng lại không giống lắm. Lúc mình đưa rayêu cầu, không phải hắn không ngừng liếc nhìn bộ ngực của mình sao? Lúc đó ánh mắt của hắn rất làhèn mọi bỉ ổi.

“Yêu cầu? Chết, không tốt rồi. Lúc đó chính mình yêu cầu hắn cứu giagia, thì cho dùngủ với hắn, mình cũng đồng ý.Vậy phải làm saobây giờ? Mong rằng làhắn đã quên. Nhưng một người cóánh mắt hèn mọi bỉ ổi như vậy, cóthể quên chuyện như thế sao?”

Cũng maybuổi tối Lâm Vân không nói chuyện muốn ngủ với mình. Chỉ là ởbên ngoài phòng của mình giằng cocả đêm. Cũng không biết làđang làm cái gì. Bởi vìchuyện xảy ravới Xung gia, lại lolắng choLâm Vân sẽ gõcửa, chonên cả đêm Xung Hiđều không được ngủ ngon giấc.

-Tối hôm qua anhkhông không ngủ saotinh thần vẫn tốt như vậy?

Buổi sáng Xung Hiđứng dây, trông thấy tinh thần của Lâm Vân vẫn vôcùng phấn chấn, liền kỳ quái hỏi. Tối hôm qua, bởi vì lolắng Lâm Vân đột nhiên xông vào phòng ngủ của mình, màmình lại bởi vìđã đồng ývới yêu cầu của hắn, không cócách nào cự tuyệt. Một mực lolắng cả đêm, không cóngủ. Nên đương nhiên cũng biết Lâm Vân một đêm không ngủ.

Nhìn vành mắt của Xung Hi cóchút thâm quầng, Lâm Vân cười nhạt một tiếng, biết cônàng đang nghĩ gì. Trong lòng tự nhủ, ngay cả người vợ đẹp như tiên tacòn chịu được, cô sao cóthể bằng. Cho dùmuốn đùa giỡn, tacũng chỉ đùa giỡn VũTích của ta màthôi.

- À,tối hôm quatôi ngủ rất ngon. Mấy ngày naytôi cóchuyện, không thể làm bảo vệ cho côđược. Côtìm tạm bảo tiêu khác vậy.

Lâm Vân đã biết Xung giachỉ còn một mình cônàng Xung Hinày, nên không còn ýlàm bảo vệ cho cô tanữa. Dù sao vôluận như thế nào cô tacũng phải tìm nhà Mộ Dung, nhằm hoàn thành lời hứa của cô ta.Còn mình thì cứ làm việc của mình thôi.

Hiện tại hắn muốn điđiều tra xemcây Tuyết Liên Tử ngàn năm kia ởđâu. Cho dùcòn tồn tại haykhông, hắn vẫn muốn đitới vùng duyên hải nhìn xem.

- A, anhđã đáp ứng tôi rồi, sao cóthể nói đổi ý làđổi ýđược? Anh cóphải là namnhân haykhông?

Xung Hivừa nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng nói.

-Hắc hắc, tôi cóphải là namnhân haykhông, không cần côphải nói tới hailần. Cũng maybây giờ còn sớm, cuộc họp báo chưa bắt đầu. Nếu không chúng tavào phòng thử xemtôi là namnhân haykhông? Tuylàm vậy cóchút tiện nghi chocô. Nhưng vìchứng minh tôi làmột người namnhân chân chính, đành phải cố màlàm vậy.

Lâm Vân cười cóchút âmhiểm, nhưng trong lòng cũng cóchút đuối lý. Dù saohôm quavừa mới đáp ứng cô ta,hôm nayđã lật lọng rồi.

-Anh, đồ lưu manh…Một người contrai lớn tướng như vậy rồi, còn nói không giữ lời.

Xung Hitức giận đến đỏ bừng khuôn mặt.

- Côcũng nói không giữ lời đấy thôi, cóphải riêng mình tôi đâu.

-Tôi nói không giữ lời lúc nào?

-Ngày hôm quachả phải cônói sẽ ngủ cùng tôi sao? Vì saođợi cả đêm màkhông thấy cô cóđộng tĩnh gì?

-Anh…Tôi là congái, chẳng lẽ anhkhông nhường congái một chút được à?

-Tôi làm saobiết cô là congái? Tôi là contrai, tôi cóthể chứng minh. Nhưng cô cóthể chứ?

-Anh…

Mới buổi sáng, haingười đã đứng ởcửa ravào, cãi nhau như connít mất nửa ngày.

Xung Hitức giân nghĩ. Nếu muốn ngủ cùng mình thì anh taphải tự đến mới đúng. Chẳng lẽ mình chủ động đến sao? Còn ngóng trông tên bỉ ổi này quên chuyện đó. Xem rathời khắc hắn đều nhớ kỹ.

- Coinhư anhhung ác. Tôi không hyvọng anhluôn đitheo tôi để bảo vệ. Nhưng cótrường hợp quan trọng gì, anhnhất định phải đitheo tôi đấy. Hyvọng làm một người namnhân, sẽ không cự tuyệt một yêu cầu đơn giản này đấy chứ?

Xung Hirơi vào đường cùng, đành phải giảm yêu cầu của mình xuống.

Lâm Vân nghĩ nghĩ. Côgái Xung Hinày cũng không phải làhạng người thích tham giatiệc tùng haydự họp gì. Màmình còn phải ởquanh Thanh Hóa này trong một thời gian ngắn, đáp ứng cô tacũng không cóvấn đề gì. Nghĩ tới đây liền nói:

-Được rồi, chỉ cần tôi còn đang ởThanh Hóa, thì không cóvấn đề gìcả. Nếu tôi đã rời điThanh Hóa, vậy thì đừng trách tôi.

- Hyvọng lần này anh cóthể nói lời giữ lấy lời. Căn phòng anh ở cóthể tùy thời trở về ở. Chỗ này còn sạch sẽ hơn phòng trọ của anhnhiều. Còn có, anhcần cẩn thận Liên giatrả thù. Không đến lúc đó thì lại trách tôi không nhắc nhở anhtrước. Anhcầm chiếc điện thoại Vân Tinh Linh này đi.

Xung Hinói xong, đưa choLâm Vân một chiếc Vân Tinh Linh loại toàn cầu.

-Được rồi, còn cái này chocô, cô cóthể đeo lên cổ tay. Nó cóthể bảo vệ cho cômấy lần.

Lâm Vân nhận lấy Vân Tinh Linh rồi đưa một cái vòng tay choXung Hi.

Lâm Vân biết người muốn ámsát Xung Hirất cóthể làngười của Triệu gia. Nhưng hiện tại tài sản đã được phân chia rõràng, nên chắc không còn xảy ra ámsát nữa. Nhưng hắn còn trông cậy Xung Higiúp mình làm việc. Cũng không hyvọng cônàng này xảy rachuyện gì. Nên cố ýlàm một cái vòng taygiao choXung Hi.

Xung Hinghi hoặc nhận lấy cái vòng taynói:

-Đây làcái vòng taymà, sao cóthể….

-Tôi nói cóthể là cóthể.

Lâm Vân ngắt lời, rồi đút Vân Tinh Linh vào túi, trực tiếp rời đi.

Xung Hihung dữ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, cho dù anh cómuốn lừa gạt tôi thì cũng không cần chơi trò này. Đeo một cái vòng taycũng cóthể bảo vệ mình sao? Người này cóbiết xấu hổ là gìkhông vậy? Cầm lấy vòng tay, đang chuẩn bị vứt lại vào phòng của Lâm Vân.

-Tiểu Hi,cuộc họp báo sắp bắt đầu rồi. Chúng ta đingay kẻo muộn.

Chị Nam đitới nói.

Xung Hithấy thế đành phải thuận tayđeo cái vòng thô ráp vào cổ tay, nói:

-Vâng, hiện tại chúng ta điluôn. À, mà em đichào hỏi gia giatrước.

-Thân thể của lão giatử rất khỏe, ông ấy đã ngồi trong xechờ emrồi.

Nghe chị Namnói gia giađang chờ mình, Xung Hiliền vội vàng chạy rachỗ đỗ xe.

Lâm Vân thì trực tiếp đitới vùng duyên hải, tìm kiếm tiệm thuốc cũcủa Xung gia. Tuynhiên chỗ này đã thành một khubuôn bán, không hề códấu vết nào của một tiệm thuốc xưa.

Hơn nữa, chuyện đó đã trải quahơn haimươi năm rồi, muốn tìm những kẻ bịt mặt kiacũng quả thực khó khăn. Nhưng bọn kiachắc chắc làlăn lộn trong xãhội đen. Bình thường những người như vậy mới cóvết chém trên mặt.

Lâm Vân dùng thần thức kiểm tratoàn thành phố. Tập trung vào các quán bar, các tụ điểm ănchơi. Bất kể như thế nào, nếu như không tìm thấy, hắn cũng muốn đitới các thế lực ngầm ởvùng duyên hải này khảo vấn một chút.

Lâm Vân rất nhanh đã phát hiện ramột mục tiêu. Ởdưới một tầng hầm của quán Thiên HàDạ, đang có bamươi người tập trung ởđó. Rất nhiều người cóhình xăm dữ tợn. Có haingười namtử trẻ tuổi thì bị treo lên xànhà. Toàn thân đều làvết bầm tím dobị tratấn. Đầu thì cúi gằm xuống, không biết còn sống hayđã chết.

Ngồi ởgiữa làmột người namtử hơn bamươi tuổi, vẻ mặt âmlãnh. Bên cạnh là hai côgái xinh đẹp ănmặc hở hang, uốn éotrên người y.Quan trọng nhất chính làtrên mặt của người namtử này cũng cómột vét sẹo. Tuykhông biết người này cóphải làngười mình muốn tìm haykhông, nhưng Lâm Vân quyết định vẫn đến hỏi xem.

Hắn không thích nhiều chuyện, thậm chí đều không có ýđịnh cứu haingười kia. Dù saocũng làhắc bang đấu tranh, không liên quan gìtới hắn. Nhưng sắc mặt của Lâm Vân lập tức thay đổi, hừ lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ, không ngờ lại cómột đám súc sinh như vậy.

….

Hồ Sơn đang ngồi thư thái trên một chiếc ghế đệm, hainữ nhân đầy đặn thì lấy nho cho yăn. Mấy tên này dám ámsát người của y. Có batên thì một tên đã bị giết, bắt được haitên. Tuy haitên này rất cócứng cổ, nhưng ycòn không để ởtrong lòng. Ykhông tinmình không moiđược tintức từ miệng haingười này.

Yrất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Trải quavài chục năm phấn đấu,cuối cùng đã cóthành tựu như ngày hôm nay. Cả vùng duyên hải này, chỉ cần nhắc tới Sơn ca, làngay cả trẻ concũng không dám khóc. Người chết trên tay yđã không thể đếm xuể. Thiếu nữ hủy trên taycủa ycũng không thể đếm hết. Màtất cả những điều này, là do yđã liều mạng kiếm được.

-Đại ca,còn muốn đánh không. Nếu tiếp tục tratấn thì chắc haitên này liền điđời nhà mamất.

Một tên namtử cầm cái roi dađã dính đầy máu, đitới trước mặt của Hồ Sơn hỏi.

-Không phải còn bắt được một con bémười tuổi gìđó sao. Dẫn con bétới đây. Ởtrước mặt haitên này, cưỡng bức chobọn chúng xem. Xembọn chúng códám không khai haykhông, haha….

Hồ Sơn nói tới đây, thì vê vêngực của hainữ nhân.

Một tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên:

-Sơn ca,về sauđể bọn emdạy dỗ con békia, giúp Sơn cathoải mái hơn.

-Súc sinh…

Một tên thanh niên bị treo ngược, nghe thấy vậy, liền nhổ một ngụm nước bọt mang theo cả máu tươi. Nhưng vừa mắng một tiếng đã bị roi daquất liên tục.

-Anh…

Một cô bécòn nhỏ tuổi bị dẫn tới.

## 339. Chương 278: Hội Đấu Giá Dưới Mặt Đất (1)

Hồ Sơn cười lạnh một tiếng, chính đang muốn nói chuyện, thì cửa tầng hầm đã bị đá văng ra,vang lên một tiếng điếc tai.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía Lâm Vân đang chậm rãi đitới. Rất nhanh bọn chúng liền phản ứng. Đều chạy tới vây quanh Lâm Vân.

-Phanh phanh..

Cũng không thấy người mới tới này động thủ kiểu gì, mười mấy tên vây quanh đều bị hắn đá văng tới góc phòng. Rõràng không một tên nào còn cóthể đứng đậy được.

Mười mấy tên còn lại thấy thế đều lập tức rút súng ra.Trong lòng chấn động vôcùng. Người kia là ai? Sao màlợi hại như vậy.

Nhưng bọn chúng còn chưa kịp nổ súng, Lâm Vân đã vung tay vaicái. Toàn bộ những tên cầm súng đều bị cắt đứt tay, máu chảy đầy sàn nhà. Tràng diện vôcùng khủng bố.

Hồ Sơn đã sớm đẩy hainữ nhân xinh đẹp kia ra,nhìn chằm chằm vào Lâm Vân hỏi:

-Các hạ là ai,bang Đông Linh của tôi đã làm gìđắc tội anh, mong anhchỉ rõ.

Tuy lời nói cóvẻ bình tĩnh, nhưng sự sợ hãi trong mắt yđã bán đứng y.

Lâm Vân không nói gì. Hắn vốn tính toán hỏi một chút tintức. Không muốn quan tâm tới việc tranh chấp giữa các bang phái xãhội đen. Nhưng tên Hồ Sơn này lại làm những việc cầm thú như vậy. Ngay cả trẻ concũng muốn cưỡng bức. Điều này đã khiến Lâm Vân nổi lên sát khí. Loại cặn bãnhư vậy, vôluận cóphải làbang phái đấu tranh haykhông, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

Lâm Vân mặc kệ tên Hồ Sơn, tiện tayvung lên, dây trói haingười kialập tức bị cắt đứt, haingười liền ngã xuống mặt sàn.

Lâm Vân điqua, vỗ tayvào bờ vaicủa haingươi. Đảo mắt, haingười này đã lập tức khôi phục thân thể, dùng mắt thường cũng cóthể thấy được. Tất cả mọi người đều bị thủ đoạn nghịch thiên của Lâm Vân làm chosợ ngây người. Người này là ai?Chẳng lẽ những hành động của bọn chúng đã xúc phạm đến ông trời, khiến ông taphải phái thần tiên xuống?

Hai người kiavừa được cứu, liền quỳ rạp xuống đất. Thủ đoạn như vậy không phải làthần tiên thì làgì? Cô bécũng biết Lâm Vân đang giúp bọn họ, cũng làm theo haingười anhtrai, quỳ rạp xuống.

Kỳ thực, ngoại thương của haingười này thật sự không tính làcái gìvới Lâm Vân.

Lâm Vân tiên taynhấc bangười lên nói:

- Bangười các ngươi rời đithôi. Chuyện ởnơi này dotôi giải quyết.

- Ânnhân…

Thấy namtử trẻ tuổi còn muốn nói gìđó, Lâm Vân lập tức nhướn mày. Bởi vìhắn căn bản không muốn dính líu tới nhiều chuyện. Thầm nghĩ moiđược từ tên mặt sẹo kiavài manh mối màthôi. Cứu bangười này cũng vìhành động súc sinh của tên mặt sẹo kia.

Tuy nhiên, người thanh niên bên cạnh đã nhìn ra ýcủa Lâm Vân, liền vội vàng kéo taycủa người emtrai, rồi nói:

- Ânđức này chúng tôi sẽ nhớ kỹ. Cảm ơnngài đã cứu mạng. Emtrai, emgái, chúng tanghe theo lời của ânnhân, rời đithôi.

Lúc Lâm Vân đivào, haitên bảo vệ cửa đã bị đánh chohôn mêbất tỉnh. Chonên bangười này rất dễ dàng đi rangoài. Đảo mắt đã biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lâm Vân thì thuận tayđóng cửa hầm lại

-Cậu rốt cuộc là ai?Muốn làm cái gì?

Hồ Sơn thấy Lâm Vân đóng cửa lại, liền biết không tốt đẹp gì, trái timđập thình thịch.

Lâm Vân một cước đá bayHồ Sơn rakhỏi ghế, rồi xuống ghế của y,nói:

- Ta cómấy vấn đề muốn hỏi ngươi.

Lâm Vân lười chẳng thèm nhìn đến sự kinh ngạc của mọi người trong căn phòng, tiếp tục nói:

- Có aibiết tên Đao Cửu không?

Cả phòng mọi người đều đang trầm mặc.

- Anh rốt cuộc muốn như thế nào đây? Lẽ nào chúng tôi không biết người này thì anhđịnh chém tận giết tuyệt haysao, trên đường…

Một gãđàn ông bị Lâm Vân chém đứt cổ taykhông ngờ vào lúc này chất vấn Lâm Vân, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt nhìn về phía gã.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, tiện taymột ngọn tinh hỏa màu tím bayqua, tên hỏi lại này đến hự cũng không kịp hự liền biến thành một đống tronhỏ ngay tại chỗ.

Những người còn lại nhìn Lâm Vân với ánh mắt sợ hãi, người này không ngờ chỉ tiện taythì cóthể biến một người thành trobụi, hơn nữa còn rất nhẹ nhàng.

Càng chủ yếu hơn làgiết người đối với hắn mànói, càng không cótrách nhiệm hơn sovới đám lưu manh lăn lộn trong xãhội đen như chúng nó. Giữa lúc giơ taycười lạnh cóthể giết một người, thậm chí làbiến thành trobụi. Trên tayhắn phát rangọn lửa màu tím, lẽ nào hắn thực sự làTiên Nhân?

- Được, nếu đã không biết Đao Cửu, vậy hỏi thêm một vấn đề khác, nếu thật sự vẫn không biết, vậy thì cả lũsớm chết sớm đầu thai đi.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng.

Nếu như đổi thành bắt đầu, không ai tintưởng lời Lâm Vân nói. Một lúc giết hai bachục người, cho dùhắc bang cũng không dám làm như vậy, người này khinói ralại cóthể như rất bình thường. Nhưng bây giờ không aikhông tin, gần như tất cả mọi người đều tinLâm Vân một lần cóthể giết hai bachục người bọn họ.

- Có aibiết một tên cóvết đao kéo từ mắt trái xuống không? Tên này gọi làĐao Cửu.

Lâm Vân hỏi xong, gần như tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hồ Sơn, bởi vìtrên mặt Hồ Sơn cũng cómột vết đao, thoạt nhìn rất làdữ tợn.

- Vẫn không có aibiết, xem ra taochỉ đành phải ra taythôi.

Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng.

- Có phải mày haylàm mấy chuyện làm nhục người khác không hả?

Lâm Vân điđế trước mặt Hồ Sơn, lạnh lùng hỏi.

Hồ Sơn lúc này đã nghĩ phản đối, nhưng uylực cường đại trên người Lâm Vân vừa thitriển ra,đã khiến haichân của Hồ Sơn phát run, luôn miệng nói,

- Có… cómấy lần.

Nếu cái gìcũng không hỏi rađược, Lâm Vân không chút dodự giơ taylên khiến Hồ Sơn biến thành trobụi. Mọi người chung quanh nhìn sự tàn bạo của Lâm Vân đến hừ cũng không dám hừ thành tiếng.

- Chúng tôi nguyện phục vụ anh, để anh cóđược sự hưởng thụ thoải mái nhất… chỉ cầu anh cóthể…

Hai ả tuysắc mặt đã trắng bệch, nhưng vẫn lập tức dùng vũkhí đáng giá nhất trên người mình để cầu cứu Lâm Vân một mạng.

Lâm Vân đến nhìn cũng không thèm nhìn, tiện tay cho hai ảbiến thành tro. Hai ảnày cũng không phải làthứ tốt đẹp gì, lại chủ động yêu cầu giúp Hồ Sơn điều giáo tiểu cônương, bình thường loại chuyện này khẳng định làm quakhông ít.

Tuy Lâm Vân giết người chẳng thấy máu, nhưng vẫn cóngười nhịn không được màngất đi. Cảm giác màLâm Vân mang lại chobọn người này là Mavương giết người.

- Tôi biết…

Một gãđàn ông gầy gòtrong số đó bị Lâm Vân chém đứt cổ tayđột nhiên nói ra haichữ tôi biết.

Lâm Vân ánh mắt lạnh lùng,

- Mày biết cái gì?

- Tôi tuykhông biết ai làĐao Cửu, nhưng tôi cónghe quatên Cửu Ca.Không biết Cửu Ca cóphải làĐao Cửu mà anhnhắc tới haykhông.

Người đàn ông này nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lâm Vân, rùng mình một cái rồi nói ra. Ylăn lộn trong giới xãhội đen đã gần haimươi năm rồi, người hung tàn không biết đã gặp qua baonhiêu, nhưng chưa từng gặp quakẻ nào giết người nhẹ nhàng như Lâm Vân này.

Sở dĩ haimươi năm vẫn làmột tên lính quèn, làbởi vì ykhông muốn làm lão đại. Ybiết làm một tên lính quèn mới làcách làm chính xác vàsáng suốt nhất để giữ mình. Tuylàm một tên lính quèn thunhập íthơn rất nhiều, nhưng được cái yên ổn, cóchuyện gìthì bên trên gánh hết. Lão đại của ychết lớp này đến lớp kia, nhưng yvẫn sống phơi rađấy.

- Cửu Ca làlão đại của Hải bang Hồng Kông, Hải bang làmột trong babang hội lớn ởHồng Kông. Nhưng nghe nói Cửu Camười năm trước đã rửa taygác kiếm rồi.

Người đàn ông gầy gònày cẩn thận nói.

- Vậy y baonhiêu tuổi rồi, trên mặt cóvết đao không, làngười nơi nào?

Lâm Vân trong lòng vuivẻ, tự nhủ Cửu Canày nói không chừng thực sự chính làĐao Cửu màmình tìm kiếm.

- Khoảng hơn năm mươi tuổi, tôi từ xagặp quamột lần. Lần đó là đicùng với lão đại trước của tôi là Phi ca. Tuynhiên tôi không nhìn thấy mặt của Cửu Ca,nghe người khác nói trên mặt cómột vết sẹo, nghe đâu làngười nội địa. Tuynhiên tám năm trước sau khitôi từ Hồng Kông trở lại nội địa, thì không còn nghe thấy tintức của Cửu Canữa.

Người đàn ông gầy gònày nói xong, rất lolắng nhìn Lâm Vân. Nói thật yđã trải qua baotrận gió mưa, bị người khác chém qua, cũng đã giết quamấy mạng người, nhưng chưa cómột lần cảm thấy nguy hiểm như lần này. Nếu hôm nay cóthể thoát được một mạng, bất luận như thế nào yđều nguyện ýkhông làm những việc như vậy nữa.

Lâm Vân trầm tưmột lát, tên Cửu Ca mà gãgầy còm này nói rất cókhả năng chính làĐao Cửu màmình muốn tìm, nhưng cũng không quá xác định. Tuynhiên người này chỉ cần chưa chết, vẫn trà trộn trong đám xãhội đen, thì mình vẫn cóthể tìm ra.Rửa taygác kiếm, làm một người thường lẽ nào còn cóthể mọc một lớp màng để bảo vệ chắc.

Xem ramấy bang phái khác mình cũng không cần phải đinữa. Nếu tayĐao Cửu này vẫn còn ởvùng duyên hải, những người này hẳn làkhông thể không biết, đibang phái khác hẳn cũng không cótác dụng gì.

Lâm Vân nghĩ tới đây hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi raphía cửa ravào.

Hơn haimươi thành viên Hắc bang này nhìn thấy Lâm Vân không ngờ bỏ đirồi, trong lòng đều khẩn trương không thôi. Thật không ngờ bỏ qua chobọn chúng đơn giản như vậy.

Tuy nhiên chưa đợi chođám người này kịp vuimừng, Lâm Vân đang đi ởcửa liền quay người lại, mấy chục ngọn lửa màu tím nhạt nhạt bắn ra, haimươi người còn lại đến một tiếng gìcũng không kịp kêu, liền bị tinh hỏa màu tím hóa thành trobụi.

## 340. Chương 278: Hội Đấu Giá Dưới Mặt Đất (2)

Ngày hôm saucả vùng duyên hải thậm chí toàn tỉnh đều chấn động. Đông Linh bang không ngờ trong vòng một đêm đã biến mất không dấu vết. Không một aibiết Đông Linh bang điđâu, mấy con cálọt lưới của Đông Linh bang quay đầu lại nhìn thấy cả căn phòng chỉ toàn troxám, kinh hãi đến mức suốt đêm rời khỏi vùng duyên hải. Chođến một tháng sau, cóngười mới phát hiện tầng hầm ngầm của căn phòng toàn troxám này.

Khi Lâm Vân trở lại Thanh Hóa đã làsáu giờ chiều rồi, liền trực tiếp đi“Quán barTình Nhân”. Nói thật một câu, “Diễm Dương Băng” này, hắn thật sự nhớ mãi không quên.

Cô gái ởquầy barthấy Lâm Vân đến một mình, trong lòng rất làkỳ quái. Cô tabiết người này làkẻ không cótiền gì. Tối hôm quađến đây uống rượu cùng một côgái xinh đẹp còn muốn người khác bỏ tiền ra,nói thật một câu mười đồng tiền boa làsố tiền ítnhất mà cô tanhận được từ ngày vào làm tới giờ.

Tuy nhiên cô takhông phải làmột kẻ caynghiệt, biết mười đồng của người này giá trị bằng một trăm một ngàn của người khác. Tuynhiên khi côgái quán barnày còn đang thất thần, Lâm Vân đã điđến vàtrực tiếp ngồi xuống trước quầy.

- Cho mười cốc “Diễm Dương Băng” đi.

Lâm Vân nói xong, hắn liếm liếm môi, lộ ranụ cười rất dễ nhìn.

- Cái gìcơ?

Cô gái quầy barnày ngây ngẩn cả người, mười cốc “Diễm Dương Băng”? Màcòn làmột người uống ư?

- Không sai, côrót giúp tôi đi.

Lâm Vân thuận miệng nói ra.

- Nhưng, của chúng tôi bây giờ không có ởđây, còn hơn nửa tiếng nữa mới tới.

Cô gái này lập tức thulại ánh mắt kinh ngạc trước đó vànói.

- Như vậy đi, được rồi, dù saotôi cũng không cóviệc gì. Đợi đến rồi, cômang ragiúp tôi nhé.

Lâm Vân nói xong trực tiếp điđến một góc vàngồi xuống.

Hiện tại xác thực làkhông cóchuyện gì, Lâm Vân một bên đợi uống rượu, một bên suynghĩ làtiếp tục ởlại Thanh Hóa tìm kiếm Mộ Dung gia, hay là điHồng Kông. Tuyđã giao nhiệm vụ tìm Mộ Dung gia choXung Hi,nhưng Lâm Vân biết tính khả năng của việc tìm kiếm này quả thực không lớn, thậm chí không nhanh bằng tự mình tìm kiếm.

Loại ẩn thế giatộc này thậm chí chính phủ cũng tìm không thấy, tuynhiên xínghiệp giatộc cótruyền thừa của xinghiệp giatộc, cónhững xínghiệp giatộc về các tintức phương diện này còn linh thông hơn cả chính phủ.

Bất kể nói thế nào khả năng Mộ Dung gia có“Tuyết Liên Tử” vẫn lớn một chút. Đám người cùng với Đao Cửu cướp đi“Tuyết Liên Tử” đã hơn haimươi năm rồi, cho dùmình tìm thấy Đao Cửu này, cũng không nhất định cóthể tìm thấy “Tuyết Liên Tử”.

Đao Cửu này mình nhất định phải đitìm, nhưng vẫn lấy bên này làm chủ. ỞThanh Hóa nếu thực sự tìm không thấy, thì mình sẽ điHồng Kông. Đã hơn haimươi năm rồi, cũng không quan tâm một haitháng.

Nhưng giọng nói chuyện điện thoại của một người cách vách đã thuhút sự chú ýcủa hắn.

- Đúng vậy, đã chuẩn bị xong rồi, đêm naykhẳng định không cóvấn đề. Lần hội đấu giá dưới lòng đất này tôi nhất định sẽ toàn lực lấy bằng được thứ đó về… Được, tôi biết rồi.

Người này nói xong lập tức cúp điện thoại.

Lâm Vân trong lòng tự nhủ làhội đấu giá gì? Còn là ởdưới lòng đất? Phải lấy thứ gìvề? Tuynhiên bây giờ không cóviệc gì, tới hội đấu giá này xemmột chút cũng không tệ. Nhưng người này không nói rađịa điểm của buổi đấu giá, còn cả những thứ đồ được đấu giá nữa.

- Chào anh, “Diễm Dương Băng” mà anhgọi đây ạ.

Cô gái quầy barbưng đến mười cốc “Diễm Dương Băng”.

Lâm Vân bưng một cốc lên uống cạn, cảm giác cực nóng vào miệng xuống đến bụng lại lạnh buốt đó quả thật không tệ. Tuynhiên Lâm Vân uống thì rất thống khoái, còn người bên cạnh thì đã xemđến ngây người, làm gì cókiểu uống rượu cốc-tai như vậy? Người này quả thực chính làLưu mụ mụ vào Đại Quan Viên mà! (Lưu mụ mụ một nhân vật trong “Hồng Lâu Mộng”, câu nói dùng để vímột người chưa gặp quacảnh đời, đến một thế giới phồn hoamới lạ đầy bỡ ngỡ).

Khi Lâm Vân uống đến cốc thứ sáu, thì người đàn ông gọi điện cách vách đã đi rakhỏi quán bar. Lâm Vân thấy thế liền từ nhân một hơi hết số rượu còn lại. Điđến quầy lấy ra bangàn đưa cho côgái quầy bar:

- Không cần thối lại.

Cô gái quầy barcòn chưa kịp phản ứng lại, thì Lâm Vân đã đi rangoài rồi. Vân vê bangàn tệ trong tay, côgái vừa rồi trong lòng còn đang nghĩ, Lâm Vân đợi lát nữa làm saođể thanh toán đây, nhưng không ngờ đảo mắt đã nhận được mấy trăm tệ tiền boa. Người này thật là kìquái.

Lâm Vân một mạch đitheo phía saungười đàn ông gọi điện thoại. Người này quẹo trái quẹo phải mới lái xe ratừ trong tầng hầm ngầm của một bãi để xe.Lâm Vân cũng không quản gã điđến nơi khỉ gió nào, cứ thế bám theo phía sau xecủa gã.

Nửa giờ sau, chiếc xenày dừng trước cổng một câu lạc bộ tưnhân. Lâm Vân thần thức quét quamột chút, quả nhiên ởtầng hầm ngầm của câu lạc bộ này cómột hội trường đấu giá cực lớn, đã cóngười lục tục đến ngồi. Lâm Vân chú ýthấy mỗi người đivào đều cómột cái thẻ nhỏ, bên trên cóviết số ghế ngồi.

Xem ramình đivào cũng phải kiếm một cái thẻ như vậy mới được. Tuynhiên cái này rất đơn giản, Lâm Vân rất nhanh đã tìm thấy một người đàn ông đến tham giahội đấu giá. Lập tức trước khi yxuống xe,hắn đánh người đó ngất xỉu, lấy thẻ của y, sauđó chậm rãi đivào hội trường đấu giá trong tầng hầm ngầm.

- Tìm thấy người này chưa?

Liên Khiếu nhìn đứa contrai Liên Phấn Thành haichân bị đánh gãy mặt thì sung vùlên, trong cơn giận dữ quát lên ầm ĩ.Kẻ nào ăn timgấu ganbáo, không ngờ dám ra tayvới cả người của Liên gia.

- Tối qua, ởhội sở Vận Thanh, sau khisự tình bắn giết phát sinh, thì không còn nhìn thấy người này nữa. Hắn dường như trong cơn hỗn loạn đã cùng biến mất với Chủ tịch tập đoàn ÝQuang Xung Hirồi. Nhưng hôm nayXung Hixuất hiện trong cuộc họp báo, lại không nhìn thấy người này.

Một gã cóchòm râu dêthoạt nhìn rất tinh anhnói.

- Ồ, chuyện hôm quahẳn lànhằm vào Xung Hi,chẳng lẽ cậu không đikiểm trabăng ghihình sao? Xung Hirời đikiểu gìcũng phải đitừ cửa ravào, lẽ nào cô tanhảy lầu chắc?

Liên Khiếu lạnh giọng nói.

- Người này thân thủ rất lợi hại, không phải kẻ màngười bình thường cóthể sosánh được. Chỉ cần nhìn hắn tiện tayđã bẻ gãy chân của thiếu gia cóthể thấy làmột nhân vật đáng gờm. Hơn nữa thiếu giacũng là caothủ thương quyền đạo, không ngờ không thể ngăn được cái phất taycủa người ta.Bất luận làkhinh địch hay lànguyên nhân khác, đều nói rõhắn không phải làmột người đơn giản. Còn nữa đó chính làhôm nay, trong cuộc họp báo của tập đoàn ÝQuang, Xung Himột lần nữa bị cháu trưởng của Triệu gia làTriệu Tùy thuê người ámsát. Lúc đó sát thủ cải trang thành phóng viên, còn liều mạng chen lấn đến trước mặt Xung Hi,nhưng không biết tại saocuối cùng lại quay ngược lại tự sát. Phía cảnh sát lập tức điều tra rađó làsắp xếp của Triệu Tùy. Hôm nayTriệu Tùy đã bị cảnh sát khống chế, tôi cũng đã trahỏi những người còn lại của Triệu gia. Tối qua sau khisự tình ởhội sở Vận Thanh kết thúc, Xung Hilại dẫn theo một vệ sĩđến lão viện Xung Hi.Tên vệ sĩnày hẳn làkẻ đã hành hung thiếu giatối qua. Nhưng hôm nay, cuộc họp báo của tập đoàn ÝQuang lại không nhìn thấy tung tích của tên vệ sĩnày.

Tên cóchòm râu dêkể lại kết quả điều tracủa mình một cách chitiết.

- Chuyện này tiếp tục điều tranghiêm mật. Người này đánh gãy haichân của Thành nhi, ácđộc như thế, cho dùlật cả vùng Thanh Hóa này, cùng không thể để hắn đi. Bây giờ cậu vàlão Uông điđến hội đấu giá, đem vật đó về đây. Tôi đoán là ởmảnh đất Thanh Hóa này, vật đó caonhất cũng sẽ không quá bamươi triệu tệ.

Liên Khiếu lạnh lùng nói xong, dùng sức vỗ xuống cái bàn trà bên cạnh một cái.

Xung Hingơ ngác ngồi trong phòng làm việc, sự tình của tập đoàn ÝQuang cuối cùng cũng đã kết thúc rồi, người của Triệu giađều đã được giải quyết, 92%cổ phần của công tyđã về tới taymình. Về sauhẳn làkhông còn chuyện ámsát mình nữa. Nhưng hôm naytrong cuộc họp báo, không ngờ vẫn cókẻ ámsát mình.

Tên Triệu Tùy này quả thật điên mất rồi, không ngờ dám hiển nhiên ámsát mình như thế.

Nhưng càng khiến côkinh hãi đó là, đòn ra taytrí mạng đó, không ngờ thực sự đã bị chiếc vòng taykhông bắt mắt trên taymình chặn lại. Lúc đó khitên phóng viên kiađâm một daogăm vào timmình, Xung Hiliền biết mình lần này bất luận như thế nào đều không thể tránh thoát.

Khi đối diện với cái chết côđột nhiên cảm thấy rất bình tĩnh, nhưng trong thời khắc bình tĩnh đó, trong trí ócmình không ngờ lại xuất hiện chuyện mình nợ Lâm Vân của công ty kiamột đêm. Còn chưa kịp nghĩ tiếp thì daogăm đã đến trước mặt mình.

Bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, bất luận kẻ nào cũng không kịp giải cứu. Trong nháy mắt đó thời gian rất ngắn.

Nhưng tên phóng viên đó không ngờ lại đâm vào không khí, daogăm đến trước người Xung Hithì đột nhiên quay ngoắt 180độ, tên phóng viên đó đã tự sát. Không cóchuyện gìcàng quỉ dị hơn chuyện này, tất cả mọi người đều chorằng tên phóng viên đó là dokhông nhẫn tâm sát hại một Xung Himỹ mạo như thế, trong nháy mắt muốn giết chết Xung Hiđã đổi ýlựa chọn tự sát. Mặc dùgiải thích không thông, nhưng không còn giải thích nào tốt hơn như vậy nữa rồi.

## 341. Chương 279: Một Tấm Bản Đồ

Nhưng trên mặt tên phóng viên lộ vẻ kinh hãi, ánh mắt không tin vàsự sợ hãi đã khiến chosự nghi ngờ của mọi người đều trở nên không cócăn cứ.

Chỉ cóXung Hibiết kẻ ámsát không phải dođổi ý, chonên cômới giật mình. Côbiết rõvào lúc thấy chiếc daogăm sắp đâm vào mình, chiếc vòng taythô kệch không bắt mắt trên cổ taymình phát rathứ ánh sáng màu tím nhạt, rất nhanh đã đẩy ngược con daogăm lại, còn tự động làm rơi đầu dao, saođó lại lần nữa rút trở về trong tay.

Xung Hisợ ngây người ngay tại chỗ, tất cả mọi người đều chorằng côkinh hãi vìbị ámsát, chỉ cómình côbiết côkinh hãi bởi chiếc vòng trên cổ tay. Không ngờ thực sự đã ngăn lại được, còn phát raánh sáng màu tím nhạt. Lâm Vân này quả đã nói thật, hắn không lừa cô.

Lâm Vân là ai?Bản lĩnh của hắn mình đã được chứng kiến, là cóthể từ trên tầng tám từng tầng một nhảy xuống, đó tuyệt đối là caothủ của caothủ.

Nhưng mãi mãi không cóthứ gìmang đến cho côsự rung động như chiếc vòng taynày. Bởi vìtrong cuộc họp báo cônhất thời đã quên mất làvứt chiếc vòng đó đi, nhưng sự quên mất đó, lại cứu cômột mạng. Lâm Vân này làđạo sĩ ở MaoSơn sao? Tương truyền đạo sĩ MaoSơn cóthể tác pháp thậm chí vẽ bùa. Làm sao màmình nhìn tên Lâm Vân này chẳng giống chút nào cả? Hắn thậm chí cóchút giống với một người bán cao dachó, thậm chí còn cóchút háo sắc.

Xung Hivề đến nhà, việc đầu tiên làgọi điện choLâm Vân. Tuynhiên Vân Tinh Linh trước nayđều ở khuVip, cũng đã xuất hiện thông báo không ởvùng phủ sóng. Phải biết rằng Vân Tinh Linh phủ sóng toàn cầu, chỉ cần không tắt máy, cho dùtrốn trong góc của Bắc cực hoặc là Namcực cũng sẽ không xuất hiện nhắc nhở không ởvùng phủ sóng, Lâm Vân này không ngờ không ởvùng phủ sóng? Lẽ nào hắn đã rakhỏi địa cầu?

Rakhỏi Địa Cầu đương nhiên không cókhả năng, khả năng duynhất làLâm Vân đã rơi vào trong tayngười của Liên gia. Mà dù làrơi vào tayngười của Liên gia, thì nhiều nhất cũng chỉ báo tắt máy màthôi. Nghĩ đến đây, Xung Hitự nhiên thấy sốt ruột, nếu thực sự rơi vào tayngười của Liên giathì phải làm saođây?

Tuy nhiên rất nhanh Xung Hibiết mình quan tâm tắc loạn, với bản lĩnh của Lâm Vân, làm sao cóthể rơi vào trong tayngười của Liên giađược?

- Tiểu Hi,hội đấu giá dưới mặt đất được tổ chức lần này, chúng ta cótham giakhông?

Chị Nam điđến trước mặt Xung Hihỏi.

- Chị sắp xếp người đi xemsao, nếu cóTuyết Liên Tử thì muabằng được, nếu không cóthì thôi.

Xung Hi sau khinói xong, đột nhiên nghĩ đến chuyện tại saomình muốn muaTuyết Liên Tử? Làbởi vìhôm quaLâm Vân rất hiếu kỳ với vật này?

Tuy nhiên đảo mắt liền cười, làm gì cóchuyện trùng hợp như vậy. Nếu thật sự có, mình muavề chohắn cũng xemnhư làbáo đáp âncứu mạng mà. Nghĩ đến đây côcúi đầu vân vêchiếc vòng thô kệch trên cổ tay, trong lòng nghĩ Lâm Vân rốt cuộc là ai.

Ánh sáng trong hội trường của hội đấu giá dưới mặt đất cóchút tối, vào lúc chín giờ hội đấu giá đã bắt đầu. Lâm Vân quét quamột chút, rõràng làđã hết chỗ ngồi, may màmình kiếm được một cái thẻ, số thẻ của hắn làsố chín mươi mốt.

Chủ trì hội đấu giá chính làmột thiếu phụ tướng mạo xinh đẹp động lòng người, mặc chiếc váy màu đen bósát người, đứng trên sân khấu mang vẻ phong tình vạn chủng, đường cong bắt mắt, khiến người tachìm vào ýnghĩ kỳ quái.

- Chào quí vị, cuộc đấu giá vật báu bốn năm một lần tại Thanh Hóa bắt đầu. Bốn năm trước ởPhần Giang chúng tađã đấu giá được mấy vật quý hiếm, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ rõ. Một miếng Ngũ thải phỉ tạm thời đưa đến hội trường đấu giá, đã chạm đến trái timcủa vôsố người, lần này chúng tôi vẫn sẽ không làm quí vị thất vọng. Bây giờ làvật phẩm đấu giá đầu tiên, một mairùa được khai quật trong mộ cổ triều Tần, bên trên cókhắc rất nhiều đồ họa. Tôi nghĩ bất luận đối với người thích chơi đồ cổ haynhững người nghiên cứu văn hóa Viễn Cổ thì nó là làbảo bối khó cóđược. Huống hồ chiếc mairùa này còn mang đến chongười tacảm giác thần bí. Đương nhiên tôi không biết đó lànguyên nhân gì, cólẽ trong tayquí vị đáp ánsẽ được vén lên.

Thiếu phụ này nói baxạo mấy câu đã tâng chiếc mairùa lên vừa thần bívừa cótác dụng, khiến chomọi người cómặt đều có ýnghĩ muốn đến xemxem, rốt cuộc nó làvật gì.

- Chiếc mairùa này khởi giá là batrăm ngàn tệ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn mười ngàn tệ. Bây giờ bắt đầu đấu giá.

Thiếu phụ xinh đẹp này vừa nói xong thì cóngười kêu lên.

- Ba trăm mười ngàn…

Chiếc mairùa này vừa mang rađã mang lại choLâm Vân một cảm giác rất khác lạ, Lâm Vân tự nhủ vật này cóthể muavề xemsao. Đây làđồ vật khai quật từ mộ cổ triều Tần, cólẽ cóquan hệ với luyện khí sĩthời Tiền Tần.

Lâm Vân thật không ngờ vật phẩm đấu giá đầu tiên đã khơi dậy sự hứng thú của hắn. Trong thẻ ngân hàng của hắn lần trước Mông Văn cóchuyển vào một tỷ, sử dụng chomột cuộc đấu giá chắc không cóvấn đề gì.

Khi Lâm Vân nghĩ tới đây, thì chiếc mairùa này đã tăng lên giá năm trăm ngàn. Lâm Vân không thích lãng phí thời gian, trực tiếp hô,

- Một triệu.

Sự trầm mặc ngắn ngủi, những người cómặt ởđây đều làkẻ cótiền, không phải đầu sỏ buôn bán, thì cũng làhào chủ một phương. Nhưng cho dù cótiền hơn đinữa, cũng sẽ không coitiền của mình làrác đâu! Chiếc mairùa này nhiều nhất tăng lên đến bảy trăm ngàn đã khó lường rồi, tên điên này hoặc làkẻ lắm tiền, hoặc làchiếc mairùa này thực sự làvật bảo bối?

Tuy nhiên dù cónhiều người nghĩ chiếc mairùa này cóthể làmột vật bảo bối, nhưng lại không cómột aitiếp tục tăng giá.

Vào lúc người khác chorằng chiếc mairùa này sẽ kết thúc ởgiá một triệu, thì lại cóngười ragiá.

- Một triệu lẻ mười ngàn.

Lâm Vân trong lòng tự nhủ người này không ngờ còn tăng giá, thuận miệng báo tiếp:

- Hai triệu.

Tất cả mọi người đều xôn xao, người khác chỉ tăng một chục một, vị này saomỗi lần tăng làtăng cả triệu vậy? Cótiền thế sao? Hay làgiận dỗi? Tuynhiên mặc kệ nghĩ rasao, thì chiếc mairùa này đã bị Lâm Vân muavề với giá haitriệu. Còn các đồ đấu giá kế tiếp như đồng hồ hiệu quý giá, kimcương, phương thuốc dân gian, đồ cổ, Lâm Vân đều không ratay.

Thấy số chín mươi mốt muaxong chiếc mairùa thì tắt lửa, rất nhiều người đều bắt đầu suyđoán với số chín mươi mốt này. Không phải bàn tán tác dụng trọng yếu của chiếc mairùa, màbàn tán hắn liệu cóphải làmuốn làm náo động không.

- Được rồi, bây giờ làvật phẩm then chốt. Tất cả các vị cómặt ởđây cóthể đều làđến vìnó. Lailịch của vật này bantổ chức chúng tôi cũng không biết, nhưng cóthể khẳng định một điều rằng nótuyệt đối làmột vật rất quý.

- Tấm bản đồ trong taytôi này không biết đã trải qua baonhiêu năm, mọi người xem xemvẫn trơn bóng như mới. Nghe nói nócũng được lấy ratừ trong ngôi mộ cổ thượng cổ, quasự nghiên cứu của các nhân sĩchuyên nghiệp, đây cókhả năng làmột tấm tàng bảo đồ. Nhưng phương vị thì không cócách nào xác minh rõ. Cụ thể cóphải làtấm tàng bảo đồ này cóphải làthật haykhông chúng tôi cũng không biết, mời mọi người trước khi ragiá thì suynghĩ kỹ càng. Sau khibáo giá toàn bộ hậu quả sẽ tự gánh, sẽ không cóbất kỳ quan hệ gìvới hội đấu giá chúng tôi. Bây giờ giá khởi điểm chotấm bản đồ này lànăm triệu. Được rồi, bây giờ mọi người cóthể báo giá rồi đó.

Thiếu phụ nói xong thì đặt tấm bản đồ dài 33,3cm rộng 16,5cm xuống, đợi mọi người bên dưới báo giá.

- Năm triệu năm trăm ngàn.

Trầm mặc rất lâu cuối cùng cũng cóngười báo giá.

- Năm triệu sáu trăm ngàn.

Tấm bản đồ này vừa được đưa ra,Lâm Vân liền cảm nhận được sự linh động mãnh liệt trên mặt bản đồ, làlinh động không phải linh khí. Đây tuyệt đối không phải làtàng bảo đồ gì, mà nó làbảo bối màgiới tuchân dùng. Lâm Vân thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, hiện tại trong thẻ của hắn cómột tỷ, vật này bất luận thế nào cũng phải lấy được.

Cho dùkhông đấu giá được, giết người cướp của cũng phải lấy được nó. Vật này mang lại choLâm Vân khát khao mãnh liệt muốn giành lấy nó. Đương nhiên nếu như cóthể muađược, thì cũng không cần đigiết người cướp của rồi. Dù saoloại chuyện này không phải thứ Lâm Vân thích làm, vôduyên vôcớ cướp đồ của người khác, không phải tính cách Lâm Vân. Nhưng sự hấp dẫn của tấm bản đồ này quá lớn, chonên cóthể muađược thì nhất định phải muađược.

Trong nháy mắt tấm tàng bảo đồ này đã tăng lên tám triệu rồi, người báo giá vẫn tiếp tục không ngừng tăng giá lên. Thanh âm“Hai mươi triệu” rất đột ngột, một lần nữa làm chotoàn hội trường phải kinh động. Rất nhanh mọi người đều hiểu ra,tên kialại bắt đầu báo giá rồi. Rất nhiều người đang trong thế cóđược tấm bản đồ trong taykhông khỏi rùng mình một cái, không ngờ thằng chanày lại lần nữa tới quấy rối với vật phẩm cuối cùng này.

- Hai mốt triệu.

Vẫn cóngười muốn giành được tấm tàng bảo đồ hấp dẫn này, chỉ cần chiếm được tấm bản đồ, thì cóthể phá giải được thứ trong đó, và cókhả năng tìm được món bảo bối khổng lồ. Mặc dùchỉ là cólẽ, nhưng luôn mang hivọng không phải tốt hơn sao.

## 342. Chương 280: Lại Gây Rối

- Năm mươi triệu.

Giọng nói của Lâm Vân lạnh như băng khiến chomọi người trong hội trường như muốn hóa đá. Tên này làkẻ nào thế, saokhông xuất bài theo lệ?

- Sáu mươi triệu…

Giọng nói của Lâm Vân cuối cùng đã chọc giận kẻ cótiền trong hội trường, sau khiLâm Vân báo giá thì tăng lên thêm mười triệu.

- Một trăm triệu.

Sau khigiá của Lâm Vân đưa ra,tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Người này thật sự điên rồi sao? Đây chỉ làmột tấm tàng bảo đồ hư hưthực thực thôi mà! Hàtất phải liều mạng như vậy! Tên này đúng làđần độn rồi! Một trăm triệu muavề một tấm bản đồ, lại còn làthứ hư hưthực thực?

Người thiếu phụ chủ trì cuộc đấu giá cũng không ngờ vật này lại đấu được giá caonhư vậy. Hưng phấn đến mức nói chuyện cũng cóchút lạc giọng. Một thứ vốn dự đoán bán rađược với giá bamươi triệu, bây giờ đã bán được một trăm triệu rồi, làm saokhông khiến người takích động chođược.

- Một trăm triệu lần thứ nhất…

- Một trăm mười triệu.

Thiếu phụ này không ngờ đến cái giá này rồi màvẫn cóngười còn lên giá.

- Năm trăm triệu.

Lâm Vân thấy phiền rồi, trực tiếp báo ragiá năm trăm triệu. Thằng chanày ởđâu chui ra màphiền thế, lần sau gãvẫn còn báo giá, ông đây sẽ xuất luôn ramột tỷ. Nếu gãvượt quamột tỷ, vậy thì xinlỗi anhbạn, tôi phải giết người cướp của rồi.

Cả hội trường hít phải một hơi khí lạnh, ngay cả cái người giàu có kiamuốn dùng tiền đè chết Lâm Vân, cũng bị cái giá Lâm Vân đưa ralàm chongây dại. Đây cóphải làngười không? Còn muốn người sống nữa không vậy! Đây làhội bán đấu giá dưới mặt đất trong nước đấy, đâu phải làquốc tế chứ. Thằng chanày saolại biến hội đáu giá này thành đấu giá Dạ Minh Châu ởYên Kinh vậy.

Thiếu phụ chủ trì đấu giá đã không còn làlạc giọng nữa, màquả thực làtoàn thân đã phát run. Vật này không ngờ bán ravới giá trên trời năm trăm triệu, cho dùđấu giá trích phần trăm bà tacũng phát tài với một món tiền phinghĩa rồi.

Không có aităng thêm giá. Năm trăm triệu muamột thứ không biết, cho dù làngười cótiền hơn đinữa, cũng không muốn mua. Huống hồ người một lần cóthể xuất ranăm trăm triệu cómặt ởđây thật sự không nhiều. Rất nhiều người đều làkhông cótiền mặt, không phải lànhững người cóthể nói xuất ra làxuất rađược như Lâm Vân.

Tấm bản đồ được Lâm Vân muavề, hắn gắng nén sự kích động trong lòng. Hắn không dám luyện hóa ởđây, cũng không dám sử dụng tinh lực để kiểm tra, chỉ làmuốn tiện taycất tấm bản đồ đã được bọc cẩn thận bằng vải lụa vào trong chiếc nhẫn.

Tuy nhiên Lâm Vân lập tức ngây ngẩn cả người, tấm bản đồ này không cách nào để thuvào trong chiếc nhẫn được, bất luận hắn chovào kiểu gìcũng không được. Chuyện gìthế này? Lâm Vân tuyđến từ một nơi màcả khoa học kỹ thuật và tuchân cùng tồn tại, nhưng rất nhiều chuyện trên phương diện tuchân hắn cũng không hiểu hết được.

Cũng không cóhệ thống sưphụ dạy quahắn, hoặc lànói Thiên Hồng mặc dùkhoa học kỹ thuật phát triển cũng không tệ lắm, nhưng tuchân cũng làmột tinh cầu rớt lại phía sau.

Nếu đã không nhét vào được, Lâm Vân chỉ đành nhét nóvào trong ngực, chuẩn bị đợi lát nữa tìm kiếm chỗ yên tĩnh để nghiên cứu cẩn thận một chút.

Tuy nhiên Lâm Vân vừa đi rakhỏi đại sảnh buổi đấu giá liền biết ítnhất có bangười đitheo hắn, rõràng cũng cóchủ ýgiết người cướp của. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không ngờ đã mang chủ ýđó đánh lên đầu mình.

- Tấm bản đồ bị người ta muarồi, tôi đang đitheo người này? Bây giờ làm thế nào đây?

Nếu Lâm Vân chú ýthì người gọi điện này chính làvị đã báo giá một trăm mười triệu, cũng chính làvị màhắn gặp ởquán barTình Nhân.

- Cái gì, cậu mang theo haitỷ màkhông muađược tấm bản đồ đó sao?

Đầu dây bên kiatruyền đến giọng nói khiếp sợ dị thường.

- Đúng vậy, người này làtên điên, không ngờ một lần từ một trăm triệu tăng lên năm trăm triệu. Tôi nghĩ với giá này cóthể muađược năm tấm như vậy. Bây giờ đitheo hắn còn có haingười nữa.

Người đàn ông gọi điện thoại này nói.

- Lập tức lộ thân phận, để những kẻ đitheo kiatránh ra.Người này không được bỏ qua, không ngờ cótiền như vậy. Không chỉ đoạt lại tấm bản đồ đó, màcả tiền của ycũng lấy về.

Giọng nói đầu dây bên kiabình tĩnh màlạnh lùng.

- Vâng.

Người đàn ông đitheo Lâm Vân này cúp điện thoại, thân hình đột nhiên triển khai, hóa ra làmột caothủ.

Sau hơn mười phút, người này đã ngăn Lâm Vân lại.

- Anh cóchuyện gìkhông?

Lâm Vân nhìn người đàn ông ngăn trước mặt mình, cóchút không hiểu hỏi.

- Cậu biết cậu bị baonhiêu người theo dõi không? Những người này đã bị tôi đuổi đigiúp cậu rồi, tôi cũng không cần cậu cảm ơntôi, chỉ cần cậu đitheo tôi một chuyến làđược. À,giới thiệu một chút, tôi làTạ Hổ.

Người đàn ông gọi điện thoại sau khingăn Lâm Vân lại, nói với hắn bằng giọng rất nhỏ nhẹ.

- Tạ Hổ phải không, anhgiúp tôi đuổi đám người theo dõi kiađi, tại saotôi lại phải cảm ơnanh. Hơn nữa, đường rộng thênh thang, phần aingười đấy đi. Tại sao anhbiết làngười tatheo dõi tôi? Cólẽ người tachỉ làngười điđường cũng không chừng, anhcũng báđạo quá đi. Huống hồ tại saotôi lại phải đitheo anh, tôi muốn về nhà ngủ không được sao?

Lâm Vân nói xong còn vỗ vỗ tấm bản đồ trong ngực, cảm thấy vẫn còn nên lập tức yên tâm. Nhất thời Tạ Hổ dở khóc dở cười, tên này nhiều tiền quá nên bị đần rồi sao? Đến lúc này rồi không ngờ một chút cũng không sợ mình, cho dù làthằng ngốc cũng biết mình không có ýtốt. Nhưng động tác vừa rồi của hắn saomình thấy cóchút quen quen? Đúng rồi, nhớ rarồi, chính làlúc học trung học, cómột bài văn tên làKhổng Ất Kỷ, bên trên viết nét Mác (cách viết đưa bút về bên tayphải xuống )cứng nhắc vẫn còn.

Đây nhất định là concháu nhà giàu kia. Tuynhiên bất luận là ai,rơi vào taymình rồi tuyệt đối không thể buông tha. Nghĩ tới đây gãmang theo cái nhếch mép, nói:

- Cậu không cần đợi lâu đâu, rất nhanh sẽ có xeđến đón cậu thôi.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ýđến tên ngăn mình lại đó, cất bước rời đi. Tạ Hổ lần nữa ngăn Lâm Vân lại,

- Thứ nhất cậu không đinổi đâu, thứ hai, cho dùcậu đirồi, hậu đài nhà cậu dù cólớn, đắc tội với chúng tôi rồi cũng chịu không nổi đâu.

- Anh nếu đã nói với tôi anh là ai, ýchính làtôi bất luận như thế nào cũng đikhông xong đúng không?

Lâm Vân bình tĩnh hỏi.

- Không sai, cũng không quá đần. Tuynhiên cậu cũng khá bình tĩnh đó. Nói thật chocậu biết, cho dùDương bang chúng tôi bại lộ, chúng tôi cũng không sao. Chonên cậu nên ngoan ngoãn phối hợp, cólẽ còn cóthể giữ được một mạng không chừng.

Tạ Hổ biết, uyhiếp làcần có, nhưng không thể bịt mất đường sống của người khác, như vậy sẽ không còn đường sống để về nữa.

- Ồ, Thâm Hải Dương, bađại bang? Nói saonhỉ? Giới thiệu một chút đi, cũng để chotôi được ngưỡng mộ quý bang một chút.

Lâm Vân cười cóchút âmhiểm. Tạ Hổ sửng sốt một chút, người này cótiền như vậy, chắc làkhông ngốc như thế chứ? Lẽ nào lúc này rồi màmột chút cũng không sợ? Nhìn bộ dạng của hắn không giống như đang giả bộ mà? Sắc mặt trầm xuống nói:

- Thâm bang, Hải bang, Dương bang, là babang lớn ởHồng Kông, cái này làngười Hồng Kông đều biết.

- Nhưng tôi không phải người Hồng Kông, anhgiới thiệu một chút về Hải bang đi. Cái tên này nghe cũng không tệ nhỉ.

Lâm Vân cười lạnh trong lòng, không ngờ nghe thấy Hải bang ởđây, thật sự làkhông uống công khiđến đây.

Tạ Hổ sắc mặt âmtrầm, gãkhông biết Lâm Vân đang cóchủ ýgì, rốt cuộc là cónên đánh ngất hắn rồi mang hắn đi haykhông.

Lâm Vân đã nhìn ratâm tưcủa Tạ Hổ, ungdung nói,

- Có lẽ sau khi anhgiới thiệu về Hải bang, tôi sẽ chủ động đitheo anhkhông chừng. Nếu không, tôi chỉ cần kêu lên một tiếng, cólẽ sẽ cóngười nghe thấy các anh làquân bắt cóc đấy. Để tỏ lòng thành ý,tôi xinphép nói trước tên của tôi, tôi làLâm Vân.

- Cậu muốn biết gì?

Tạ Hổ trong lòng tự nhủ không ngungốc đấy chứ, còn biết mình làbắt cóc.

- Ví dụ như nói bây giờ Hải bang có baonhiêu người? Lão đại là ai,đương nhiên còn cóđịa điểm văn phòng ởđâu nữa? Ngưỡng mộ mà, đương nhiên muốn biết những thứ này rồi.

Lâm Vân nói như không liên quan gì.

Tạ Hổ hiện lên thần sắc cảnh giác, người này muốn làm gì? Lại hỏi tỉ mỉ như vậy? Nào có aigiám đơn thương độc mãdấu với bađại bang Hồng Kông chứ? Huống ởđây làđại lục mà, hơn nữa hắn một chút thần sắc sợ hãi cũng không có.

- Tôi không phải người của Hải bang, chỉ biết lão đại là ai,những cái khá tôi không biết.

Tạ Hổ cười nhạt một chút nói, tự nhủ ngươi dùthật sự không sợ hay làgiả vờ, đã rơi vào tayHải bang thì đừng cónghĩ đến chuyện chạy thoát.

- Vậy lão đại là ai?

- Lý Thiên Vương.

- Lỹ Thiên Vương? Đó là ai?Không phải nghe nói cómột người làCửu Casao?

- Cậu biết Cửu Ca?Nói, cậu là ai?

Tạ Hổ nghe Lâm Vân nhắc đến Cửu Ca,ánh mắt khẽ lạnh. Tên này không phải kẻ ngốc như vẻ bề ngoài, người biết Cửu Cakhông phải lànhân vật đơn giản.

- Tôi đương nhiên lànghe nói rồi, tôi chỉ làhỏi anhthôi, có hay làkhông có. Nếu có, tôi bây giờ sẽ đicùng anh. Nếu không có, tôi sẽ kêu người đấy.

Lâm Vân dường như không một chút cũng không coiTạ Hổ ragì.

- Không sai, cóCửu Ca.

- Được, vậy còn đứng ngây rađó làm gì, đithôi.

## 343. Chương 281: Kinh Hãi

Khách sạn KimĐàm, khách sạn năm sao duynhất của thành phố Thanh Hóa. Lâm Vân đitheo Tạ Hồ tới một căn phòng xa hoatrên tầng tám. Tạ Hổ tiện tayđóng cửa lại.

Lâm Vân đà nhìn thấy trong căn phòng cómột người namtử tuổi hơn năm mươi. Cùng với bốn tên mặc áo lamkhỏe mạnh đứng ở haibên.

-Mộc Vân, đây làXuân ca.

Tạ Hồ nói xong, liền trực tiếp đứng chắn ởcánh cửa. Rất rõràng làmuốn chặn đường của Lâm Vân.

Lý Xuân nhìn nhìn Lâm Vân. Lời nói thật, ykhông thể nghĩ ra,một người ănmặc bình thường như Lâm Vân lại làmột tỷ phú cóthể lấy rahàng trăm triệu đô la.Trông thấy Lâm Vân vừa vào đã rất thoải mái ngồi xuống cái ghế, LýXuân liền sững sờ. Trong lòng tự nhủ, tên này làmột tên ngốc hay làmột connghé conmới đẻ?

-Không sai, làtôi muaTàng bảo đồ. Cũng làngười trả năm trăm triệu đô la.Nhưng tôi không biết làchúng ta cóquen biết nhau cơđấy. Chonên ông bảo tôi tới đây làm gì? Chẩng lẽ ông muốn ỷnhiều người, để cướp bảo đồ của tôi sao?

Lâm Vân giống như minh bạch điều gìđó cóchút kinh ngạc nhìn LýXuân. Ýtứ chính là, bây giờ làgiữa banngày, chẳng lẽ lại muốn cướp ngày sao?

Lý Xuân còn đang đắn đovới thân phận của Lâm Vân. Yvốn làngười cẩn thận, cho dù làmột chuyện nắm chắc cũng phải hỏi rõràng. Dù saongười này hiện tại đã không cócách nào rời đi, chonên còn nhiều thời gian để nói chuyện.

-Mộc huynh đệ cứ nói đùa. Tôi làm gì có ýcưỡng đoạt gìđó. Tôi đoán Tạ Hồ hẳn làđã nói chocậu biết, chúng tôi là ai.Không biết cậu cóthể cầm Tàng bảo đồ ra chotôi xemđược không?

Thanh âmcủa LýXuân rất là ônhòa, không cóchút lên mặt nào.

-Nhìn xemcũng cóthể, nhưng tôi rất cóhứng thú với babang phái lớn của Hồng Kong, không biết ông cóthể giới thiệu qua chotôi nghe được không?

Lâm Vân mỉm cười nói.

Lý Xuân sửng sốt một chút, mỉm cười nói:

-Tôi cũng không rõràng lắm, chỉ biết….

Lâm Vân cắt đứt lời của LýXuân:

-Không biết rõràng thì thôi. Tôi nghe nói, lão đại của Hải Bang, Cửu ca làmột nhân vật nổi tiếng. Còn nghe nói rất nhiều sự tích của y.Ông nói chotôi nghe một chút về nhân vật Cửu canày vàHải Bang.

Lý Xuân nhăn lông mày lại, tên này làthực sự ngốc hay làgiả ngốc? Chẳng lẽ hắn không sợ hãi sao? Màngười này muốn thăm dòĐao Cửu làm cái gì?

Đao Cửu làngười mà LýXuân quá quen thuộc. Y làmột nhân vật hung ác. Hơn haimươi năm trước, lúc mới tới Hồng Kong, Đao Cửu chỉ làmột người ởtầng lớp dưới. Nhưng chỉ dùng thời gian mười năm, đã từ một tên thủ hạ trở thành Bang chủ của một trong babang lớn nhất của Hồng Kong. Cho dùmình lăn lộn trong xãhội đen bamươi năm, cũng kém xacái tayĐao Cửu kia.

Tuy nhiên, thái độ của Lâm Vân đã triệt để chọc giận LýXuân. Conmắt của yliền khép lại, không nói một câu.

Bốn tên namtử mặc áo lamthấy thế, lập tức cười lạnh, đilên baovây Lâm Vân lại.

Lâm Vân cũng cười lạnh một tiếng nói:

-Quả nhiên làmuốn cưỡng đoạt, làm việc còn xấu xahơn cả lão tử.

Tạ Hồ và LýXuân nghe Lâm Vân nói vậy, đột nhiên cómột cảm giác lạnh buốt toàn thân. Người này rốt cuộc cóchỗ dựa nào? Màđối mặt với sáu người vẫn còn kiêu ngạo như vậy? Phải biết rằng, bốn người bảo tiêu này đều là caothủ. Tạ Hồ càng làTaeKwonDo đai đen. Màmình thì đã đạt tới Aikido sáu cấp.

-Chậm đã.

Lý Xuân đột nhiên ngăn cản bốn người bảo tiêu.

- Xinthỉnh giáo lailịch của Mộc huynh đệ. Bởi không chừng lại làngười một nhà.

Lý Xuân đứng lên, rất cẩn thận nói.

-Ông đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa. Tôi không phải làngười nhà với đồ bỏ đinhư ông. Nói choông biết, hôm nay, cho dùông không muốn nói, tôi cũng bắt ông nói.

Lâm Vân chẳng muốn tiếp tục dông dài.

Lý Xuân liền biến sắc, kêu lên:

-Bất kể là ai,giết.

Tạ Hồ vàbốn tên áo lamđã sớm nhìn Lâm Vân không thuận mắt. Lúc này nghe LýXuân ralệnh, ởđâu còn dodự. Liền móc súng rabắn về phía Lâm Vân. Rõràng ngay cả hứng thú động chân động taycũng không có.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Liên tục tung ranăm đao. Năm cỗ máu tươi lập tức phun ra. Tuynhiên, còn chưa đợi bọn chúng rơi xuống mặt đất, năm ngọn lửa màu tím đã thiêu đốt thân thể của bọn chúng. Đảo mắt trên mặt đất chỉ còn lấm tấm trobụi, không còn vết máu nào.

Lâm Vân giơ taylên, chỗ trobụi liền dính thành một quả cầu, rồi bị Lâm Vân vứt rangoài cửa sổ. Trước sauchưa tới một phút đồng hồ.

Lý Xuân như bị chui vào hầm băng vậy. Đây lànhân loại sao? Một phút trước, nơi này còn cóbảy người, hiện tại chỉ còn cómình vàMộc Vân. Năm người kiathì giống như không khí, rồi biến mất vậy. Màmình thì rõràng nhìn thấy đầu của năm người kia baylên.

Mồ hôi lạnh chảy dọc xuống lưng. Từ khi ylăn lội xãhội đen chotới bây giờ, đã trải qua vôsố sinh tử, gặp baonhiêu điều thần kỳ, nhưng chưa baogiờ thấy chuyện gìquỷ dị như hôm nay. Mồ hôi lạnh đã thấm ướt đẫm quần áo. Dađầu thì têdại. Vốn không biết sợ hãi làgì, LýXuân hiện tại đã sợ hãi.

-Cậu, cậu…

Lý Xuân muốn nói một câu đầy đủ, nhưng tiếc rằng chuyện trước mắt quá kinh người, ykhông cócách nào nói hết được.

-Cậu, cậu cái rắm, nói toàn bộ những điều ông biết về bacái bang phái kia chotôi nghe. Nếu tâm tình của tôi tốt, tôi sẽ không đốt ông thành tro. Nói nhanh lên, đừng lãng phí thời gian của tôi.

Lâm Vân vỗ mạnh cái bàn trà, lạnh giọng nói.

Chấn kinh một lúc lâu, LýXuân mới bình tĩnh lại. Yđã trải qua vôsố mưa bão, biết mình trong mắt người này chỉ như một conkiến màthôi. Yđã sớm hối hận vìtheo dõi Lâm Vân. Một tên biến thái như vậy, còn cố tình đichậm, khiến choTạ Hồ đuổi kịp. Người này chẳng lẽ cóbệnh chắc?

- Babang phái lớn của Hồng Kong cũng chỉ quật khởi trong vòng haimươi năm lại đây. Nghe nói lão đại của Thâm Bang, Hải Bang vàDương Bang vốn ởchung một cái bang hội, đó làBang Tử Ngọ. Nhưng hơn haimươi năm trước không biết vìcái gì, bang Tử Ngọ didời sang Hồng Kong. Chỉ ngắn ngủi trong vòng mười năm, đã phát triển lớn mạnh hơn rất nhiều bang hội khác ởđó.

-Nhưng cũng không biết vìnguyên nhân gì, cuối cùng bang Tử Ngọ phân liệt thành babang hội. Chính là babang Thâm Sâu Dương hiện tại. Tôi nguyên laivốn làngười của Điền Bang ởHong Kong. Sau khiĐiền Bang bị bang Tử Ngọ sát nhập, tôi liền trở thành một phó bang chủ của Dương Bang.

Lý Xuân nói tới đây thì ngừng một chút, sợ hãi liếc nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân nghĩ thầm, nguyên lai bacái bang này vốn làmột bang. Nghĩ tới đây thì nói:

-Ông cóbiết vì saohơn haimươi năm trước, bang Tử Ngọ phải chuyển tới Hồng Kong haykhông?

Lý Xuân dodự một chút mới nói:

-Tôi biết cũng không chính xác lắm. Chỉ nghe nói làhơn haimươi năm trước, bang chủ bang Tử Ngọ vìtranh đoạt một vật màgiết rất nhiều người. Mànhững người bị giết kiathuộc về một giatộc có lailịch lớn. Về sauthế lực đằng saucủa giatộc kia vìgiận dữ dãgiết tới tận hang ổbang Tử Ngọ.

-Lão đại của bang Tử Ngọ bị giết chết ngay tại chỗ. Bang Tử Ngọ cũng một đêm màgiải tán. Chia thành từng nhóm nhỏ didời tới Hồng Kong.

Lâm Vân nghĩ thầm, quả nhiên lànhư vậy. Những tên kiamuốn đoạt hẳn làTuyết Liên Tử. Chỉ làkhông biết Tuyết Liên Tử do aicầm đi. Màkhông nghĩ tới saulưng của Xung giacòn cóthế lực khác. Liền tiếp tục hỏi:

-Ông cóbiết vì saobang Tử Ngọ lại muốn cướp vật đó không? Vàvật đó hiện tại đang ởđâu?

Hỏi xong, Lâm Vân chăm chú lắng nghe, bởi vìđây mới làchuyện màhắn quan tâm nhất.

-Tôi không rõđó làvật gì. Nhưng nghe một huynh đệ trong bang Tử Ngọ nói, đó làmột loại thuốc cóthể cứu sống người chết. Lúc ấy lão đại của bang Tử Ngọ bị thương rất lànghiêm trọng, phải cần loại thuốc đó mới chữa trị được. Nhưng loại thuốc kiarất đắt, bên ngoài không thể muađược, với lại giatộc kiacũng không đồng ýbán. Chonên bang Tử Ngọ quyết định giết người đoạt vật. Tuynhiên, thuốc kiacòn chưa tới taycủa lão đại bang Tử Ngọ, thì bang Tử Ngọ đã bị diệt. Hiện tại thuốc kiabị lưu lạc tới chỗ nào, đã không người biết.

Nghe LýXuân nói vậy, Lâm Vân liền biết lão đại bang Tử Ngọ còn chưa ănTuyết Liên Tử. Xem raTuyết Liên Tử đang trong taymột người nào đó trong bang Tử Ngọ. Rốt cuộc là ai?Chắc phải đến Hồng Kong một chuyến để điều trarồi.

-Nói một chút về những thành viên cũcủa bang Tử Ngọ còn sống tới hiện tại.

Lâm Vân biết được nhiều thông tinhữu dụng như vậy, tâm tình rất thoải mái.

-Hiện tại các thành viên cũcủa bang Tử Ngọ đã xenlẫn trong babang phái lớn kia. Tuynhiên, bất kỳ người nào trong số đó cũng đều làngười cóquyền caochức trọng. Cụ thể là baonhiều người, tôi không rõlắm. Còn Cửu ca màcậu vừa hỏi, thì hiện tại đang ởvùng vịnh Thanh Thủy, thuộc Hồng Kong.

Lý Xuân nói xong, rất làbối rối. Ykhông biết Lâm Vân cóthể haykhông giết ydiệt khẩu.

## 344. Chương 282: Biến Cố

Lâm Vân trầm tưmột lát. Cólẽ thành viên cũtrong bang Tử Ngọ không thiếu. Mình đitới Hồng Kong hẳn làtìm rađược manh mối. Hiện tại quan trọng nhất làtìm một chỗ vắng vẻ để nghiên cứu bản đồ trong taynày. Nhìn xemrốt cuộc làvật gì màkhông thể thuvào được bên trong Tinh Giới.

Phải biết rằng Tinh Giới của mình không phải làphàm vật. Rất ítngười cóthể cóđược. Không phải vìluyện chế Tinh Giới khó khăn. Bởi vìtài liệu của nó, Tinh Minh Thạch cực kỳ khó kiếm. Đương nhiên, nếu là caothủ luyện khí, cótrong taytài liệu như thế cóthể chế tạo ramột giới chỉ cókhông gian càng lớn.

Mà mình chỉ cóthể luyện chế ramột cái giới chỉ códiện tích là20m2. Hơn nữa dùng linh thạch để thay thế các tài liệu khác, sẽ rất không ổn định. Lúc đánh nhau cóthể dễ dàng bị phá nát. Tuy lànhư vậy, nhưng cũng không thể, ngay cả các bản đồ cũng không chứa được a?

Chưa biết nguyên nhân trong đó, Lâm Vân còn chưa yên lòng. Nghĩ tới đây,, Lâm Vân tiện taynhấc LýXuân lên.

-Cậu đã nói không biến tôi thành tro…

Lý Xuân thấy Lâm Vân nhấc mình lên, toàn thân phát run. Người này rõràng nói lời không giữ lời.

-Đúng vậy, tôi đã nói không đốt ông thành tro, nhưng tôi không nói làsẽ không ném ông rangoài.

Lâm Vân nói xong, căn bản không để ýtới LýXuân giãy dụa. Liền ném y rangoài cửa xuống. Một tiếng hét thảm vang lên, phá vỡ màn đêm yên tĩnh.

Lâm Vân trực tiếp bay đirời khỏi thành phố Thanh Hóa. Hắn muốn tìm một nơi vắng lặng để nghiên cứu tấm Tàng bảo đồ này.

Núi Sắt cách thành phố Thanh Hóa hơn 250km. Nghe nói nơi này từng lànơi sản xuất sắt thép lớn nên mới cótên gọi lànhư vậy. Về sau dosản lượng sắt thép bị giảm xuống, nơi này dần dần trở thành nơi hoang vu.Xung quanh cũng không cóngười sinh sống, bởi vìđất đai ởđây không phù hợp để trồng trọt hoamầu.

Chính vì lý donhư vậy Lâm Vân mới chọn nơi này để nghiêm cứu. Nơi này quả thực vắng vẻ, trong phạm vi20km, không cómột người, ngay cả động vật cũng rất ít.

Đi tới đỉnh núi trụi lủi, lấy tấm bản đồ bọc trong vải gấm. Từ lúc muađược tấm bản đồ này, Lâm Vân còn chưa cẩn thận xemqua. Hiện tại mới lấy ra xemxét nửa ngày.

Bản đồ này nhìn cóvẻ rất mới, còn ánh lên màu vang nhàn nhạt. Thậm chí còn cóchút sương mùẩn hiện. Đương nhiên sương mùđó chỉ cónhững người tuluyện mới cóthể nhìn ra.Chứ người bình thường không thể thấy được.

Bản đồ rộng khoảng nửa mét. Lâm Vân chậm rãi mở ra.Nhưng chỉ mở được một đoạn đầu, đoạn sau cho dùhắn cố hết sức cũng không thể mở rahết được.

Quả nhiên làbảo bối. Lâm Vân cực kỳ mừng rỡ. Tuyhắn chưa từng nhìn thấy tháp bảo của giới TuChân, nhưng đã từng nghe thấy truyền thuyết nói tới. Vốn đại lục Thiên Hồng không cóngười TuChân. Nhưng vài nghìn ngăm trước, đột nhiên xuất hiện vài người TuChân ởđâu đó tới. Rồi sauđó mấy người này thunạp đồ đệ, một mực truyền thừa đến hiện tại. Tuyđã dần dần xuống dốc, nhưng vẫn còn người TuChân. Giống như các truyền thuyền về Bàn Cổ thời mới khai thiên tích địa vậy. Vôluận làthật haygiả, nhưng truyền thuyết vẫn được duytrì tới mãi đời sau. TuyLâm Vân không chorằng Bàn Cổ là cóthật, Thiên Địa cũng không giống như cổ nhân nói là haikhối lớn. Màthực tế chỉ làmột hạt cát trong vũtrụ màthôi. Nhưng dù sao ởthế giới này cũng cóLuyện Khí Sĩ, cũng cóthần tiên trước thời nhà Tần.

Lâm Vân không chorằng Tần Thủy Hoàng làngười ngungốc. Ngay cả cóthần tiên haykhông cũng không biết. Nếu như yhồ đồ như vậy thì đã không trở thành hoàng đế đầu tiên của Hoaquốc rồi. Điều này chứng tỏ rằng yđã từng gặp quangười TuChân, vàtưởng rằng người TuChân làthần tiên. Nhưng làcụ thể như thế nào đitìm thần tiên, thì lại không biết được.

Dù sao, tuyTần Thủy Hoàng lợi hại, nhưng trong mắt của người TuChân, ycũng chỉ làrễ cỏ màthôi. Cócăn cứ thì mới cótruyền thuyết. Huống chiđồ vật trong taymình vốn là docác tiền bối lưu lại. Điều đó chứng tỏ suyđoán của hắn đã đúng. Thế giới này chẳng những cóngười TuChân, màcòn rất lợi hại.

Lâm Vân thuhồi suynghĩ, khoanh chân bắt đầu muốn luyện hóa cái bản đồ này. Nếu làmột bảo bối dùng cho TuChân,, như vậy thì mình cóthể luyện hóa.

Lâm Vân chậm rãi rót tinh lực vào để thăm dòcái bản đồ màu vàng nhạt. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của hắn liền đại biến. Tinh lực của hắn vừa tiến vào một chút, lập tức giống như nước sông không cóđê ngăn cản vậy, thoáng cái đã đổ ào àovào bên trong cái bản đồ. Tinh lực chảy vào trong bản đồ, giống như một cục đá ném vào biển rộng vậy, không hề tạo ramột gợn sóng nào.

Lâm Vân muốn thuhồi lại tinh lực của mình, nhưng lại không cócách nào thuhồi. Tinh lực trong cơthể rõràng không còn bị hắn khống chế nữa. Màliên tục đổ vào trong cái bản đồ. Lâm Vân biết chuyện này đã không còn đơn giản. Nếu tinh lực cứ bị hút như vậy, chẳng phải mình sẽ bị hút thành xương khô sao? Mồ hôi lạnh dần dần chảy xuống lưng của hắn. Lâm Vân quyết đoán vận chuyển Tinh Quyết. Cố gắng ngăn cản tinh lực của mình bị hút vào trong bản đồ, rồi tách bàn tay ra.

Sau khiTinh Quyết được vận chuyển, quả nhiên tinh lực chạy chậm hơn một chút. Nhưng vẫn không cócách nào bỏ tay ratấm bản đồ. Cứ tiếp tục như vậy, hắn chỉ cóthể kiên trì chục phút nữa thôi. Trong lòng Lâm Vân đã rất hối hận.

Đột nhiên, tấm bản đồ phóng kimquang lên trời, tiết ratừng cỗ linh khí xung quanh. Trong lòng Lâm Vân thầm hận. Nhiều linh khí như vậy nhưng mình không cócách nào hấp thu, chỉ cóthể trơ mắt nhìn tinh lực của mình không ngừng bị hút đi. Huống hồ, gây rađộng tĩnh lớn như vậy vậy, kiểu gìchả cóngười thấy. May màthế giới này không phải làthế giới dongười TuChân hoành hành, nếu không thì hắn đã sớm bị phát hiện rồi.

-Ánh sáng của linh khí?

Có haitên đạo sĩtrung niên mặc đạo bào đã nhìn thấy ánh sáng phóng lên trời.

- Sưđệ, đây làchuyện gìvậy? Không phải nói người tuluyện không thể vào đời sao? Đây làtruyền thống mấy ngàn năm, vì saochúng tavừa mới đi rađã gặp phải ánh sáng linh khí lớn như vậy? Chẳng lẽ…

Tên đạo sĩmặc đạo bào máu xám, nhìn linh khí phóng lên trời ởđằng xa,hỏi.

-Chúng ta quađó xem. Tuynói không chophép đi rangoài, nhưng không phải cứ cách trăm năm, lại cóvài đệ tử vụng trộm trốn rangoài sao? Tả Từ, Viên Thiên Cương, không phải làngười tuluyện sao? Nhưng bọn chúng đi rangoài vẫn bình yên vôsự. Tuymỗi lần đều bị trừng phạt, nhưng chứng tỏ người tuluyện đi rangoài vẫn có. Mànói không chừng làbảo vật gìđó xuất thế.

Tên đạo sĩmặc đạo bào màu xanh nói, trong mắt hiện lên một tiasáng.

- Cólý, dù saochỗ đó chỉ cách đây hơn 15km màthôi. Chúng ta đi xemcũng tốt.

Tên đạo sĩ áoxám nói xong, liền cùng tên đạo sĩ áoxanh trực tiếp đivề phía của Lâm Vân. Tốc độ của haingười cực nhanh.

Lâm Vân đã kiệt sức, nhưng không thể làm gìđược. Giọng nói vànụ cười của VũTích bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Hắn thầm than một tiếng, tinh lực trong cơthể của hắn đã dần dần haomòn. Màlúc haitên đạo sĩ kiachạy tới, hắn cũng đã nhìn thấy, nhưng không thể làm gìđược.

- Kimquang làtừ tấm bản đồ kiachiếu ra. Sưđệ, đệ cóthấy không. Đây nhất định làmột tấm bản đồ quý báu. Màngười kiahình như đang bị hút vào tấm bản đồ vậy. Sắc mặt của hắn thật làtái nhợt.

Tên đạo sĩ áoxám trông thấy bộ dáng vất vả của Lâm Vân, trầm giọng nói. Trong mắt hiện lên một tiatham lam.

-Cậu là ai?Xảy rachuyện gìvậy?

Tên đạo sĩ áoxám hỏi Lâm Vân vài câu, nhưng hiện tại Lâm Vân không cócách nào trả lời. Toàn bộ tâm lực của hắn đang dùng để chống cự lực hút của cái bản đồ kia.

- Sưhuynh, tên này khẳng định không phải làkẻ bình thường. Chúng ta…

Tên đạo sĩ áoxanh trao đổi cái nhìn với tên đạo sĩ áoxám. Tên đạo sĩ áoxám, hiểu ý,liền cầm kiếm trong tayđâm về hướng trái timcủa Lâm Vân.

Lâm Vân vừa nhìn làbiết haitên đạo sĩnày muốn giết người cướp bảo vật. Nhưng các ngươi cướp thì cướp đi, việc gìphải đâm ta?Nếu ngươi cóthể cướp đitấm bản đồ này, tacảm kích còn không kịp. Tuynhiên, kiếm của tên đạo sĩ áoxám kiađã đâm tới. Hắn chỉ cóthể cố gắng nghiêng cơthể, mũi kiếm vừa lúc lướt quatrái tim, đâm xuyên quangực của Lâm Vân.

Máu tươi trên người của Lâm Vân lập tức tuôn ranhư suối. Tên đạo sĩ áo lamthấy thế, liền tung ravài lábùa về phía Lâm Vân.

Vài tiếng oanh oanh vang lên, cả người của Lâm Vân đã trúng đầy vết thương. Tuythoạt nhìn rất khủng bố, nhưng không lợi hại bằng một kiếm kiacủa tên đạo sĩ áoxám. Cóvẻ như lábùa kiachỉ là lábùa cấp thấp.

Lâm Vân biết hôm nayđã không chạy thoát. Nhưng hắn đột nhiên cảm thấy lực hút đã không còn. Xảy rachuyện gìvậy? Nhìn xuống dưới thì thấy rất nhiều máu của mình chảy lên tấm bản đồ.

Giờ mới hiểu, tấm bản đồ này thích hút máu hơn làhút tinh lực.

Đã cóthể hoạt động, nhưng tinh lực trên người gần như cạn kiệt. Chỉ cóthể lợi dụng thời cơ, tung ramột kích cuối cùng. Domất máu quá nhiều, Lâm Vân liền cảm thấy đầu váng mắt hoa.

Thấy Lâm Vân sắp duytrì không được. Tên đạo sĩ áoxám hưng phấn vôcùng. Đang chuẩn bị gọi sự đệ cầm kiếm hiệp lực giết Lâm Vân, không cần phải lãng phí bùa chú. Thì đột nhiên cảm giác têrần ởgiữa lưng. Một mũi kiếm đã xuyên qualồng ngực của y. Yquay đầu nhìn về phía sau, nhìn chằm chằm vào tên đạo sĩ áo lamnói:

- Sưđệ, ngươi….

- Sưhuynh, thật xinlỗi rồi, tấm bản đồ này đệ cũng muốn.

Nói xong, tên đạo sĩ áo lamlập tức rút kiếm ra.Tên đạo sĩ áoxám lập tức ngã xuống, haimắt mở to,không camlòng màchết.

## 345. Chương 283: Hiểu Lầm

-Tấm bản đồ này ngươi lấy được từ đâu?

Tên đạo sĩ áoxám nhìn Lâm Vân như nhìn một người chết vậy. Ykhông biết người này gặp phải vận khí gì mà cóđược tấm bảo đồ như vậy. Ymuốn hỏi Lâm Vân lấy tấm bảo đồ ởđâu, để ytới chỗ đồ tìm xemcòn cóbảo vật nào khác không.

Lâm Vân nắm một viên linh thạch trong tay, tranh thủ thời gian hồi phục linh khí. Nên không trả lời tên đạo sĩ áo lamkia.

Tên đạo sĩ áo lamthấy Lâm Vân không trả lời, liền đitới trước mật của Lâm Vân, rồi vung kiếm lên. Không nói hailời một lần nữa đâm vào trái timcủa Lâm Vân.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ tayphóng raTinh Đao. Tên đạo sĩ áo lamkhông ngờ Lâm Vân bị thương vẫn còn lợi hainhư vậy, lập tức bị chém thành hainửa. Trước khichết, trong mắt cũng tràn đầy không camlòng giống như tay sưhuynh mà yvừa giết.

Thấy haitên đạo sĩđã chết, Lâm Vân mới thở phào một tiếng. Lần này hắn bị thương rất nghiêm trọng. Không thê rở bên ngoài chữa thương. Nhất định phải trở về. Nhưng không thể trở về nhà ởYên Kinh, màtrở về căn phòng màXung Hiđã để sẵn chohắn.

-Ủa, bản đồ đâu rồi?

Lúc này Lâm Vân mới phát hiện tấm bản đồ kiakhông thấy. Chỗ này ngoài mình và haitên đạo sĩvừa mới chết kiathì có aiđâu nhỉ? Vì saotấm bản đồ đã biến mất rồi?

Lâm Vân cẩn thận tìm tòi xung quanh, nhưng vẫn không thấy. Vừa rồi cũng không cócơn gió mạnh nào, chẳng lẽ nó cóthể tự động baymất?

Tìm một lúc lâu không tìm được, màLâm Vân đã cực kỳ mệt mỏi rồi. Không dám tiếp tục tìm kiếm nữa, thuận tay thulại haithanh kiếm của haitên đạo sĩkia, rồi phóng một mồi lửa biến haingười thành trobụi.

Vừa nãy kimquang phóng lên trời đã có haitên đạo sĩtìm tời. Lâm Vân không dám khẳng định lát nữa lại cóngười khác tới. Màhiện tại hắn đã suyyếu đến việc tự chữa thương cũng khó khăn. Tranh thủ thời gian lấy PhiVân Trùy ra,bước lên đó rồi bayvề Thanh Hóa. Nhưng tới nơi cũng đã là bagiờ sáng. Lâm Vân từ cửa sổ bayvào căn phòng, liền ngã xuống sàn nhà, trực tiếp hôn mêbất tỉnh.

Buổi tối Xung Hithường ngủ không sâu. Thanh âmLâm Vân ngã xuống sàn, cô tađã nghe thấy. Córất nhiều bảo vệ canh phòng khunhà này, chắc không cóngười lạ đivào. Nhưng thanh âmvừa rồi rất rõràng, hình như truyền tới từ phòng của taylái xeMộc Vân.

“Chẵng lẽ Mộc Vân đã trở lại?”

Xung Hingồi dậy, bật đèn lên rồi đitới phòng của Lâm Vân. Gõcửa nhưng không có aitrả lời. Xem ra làhắn chưa trở về. Liền thuận taymở cửa. Ánh trăng từ cửa số chiếu vào, Xung Hiliền nhìn thấy Lâm Vân nằm trên mặt đất, không biết sinh tử, liền kinh hãi thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng.

Xung Hisửng sốt nửa ngảy, mới nhớ tới làphải dìu Lâm Vân lên giường rồi gọi thầy thuốc tới.

Nhưng Xung Hivừa mới chạm vào người Lâm Vân thì hắn đã tỉnh lại. Nhìn thấy làXung Hi,mới thở phào một hơi.

Xung Hithấy Lâm Vân đã tỉnh lại, trong lòng liền vuivẻ, thiếu chút nữa buông taylàm choLâm Vân rơi xuống mặt đất. Hiện tại tóc của tên Mộc Vân này đã cháy đen, quần áorách tung tóe. Hơn nữa ởngực hình như còn bị cái gìđâm vào, không biết cósâu không. Vết thương chồng chất như vậy màhắn còn cóthể chạy về một mình, không biết làđánh nhau với ai?Chẳng lẽ làLiên giasao?

- Anhnằm xuống đi, để tôi gọi thầy thuốc.

Xung Hinói xong, đang định về phòng gọi điện thoại.

-Không cần đâu.

Lâm Vân bắt lấy cánh taycủa Xung Hi,trong lòng tự nhủ, nếu gọi thầy thuốc không chừng mình thật sự mất mạng. Lâm Vân cũng không dám đem mạng nhỏ của mình giao chongười khác. Hắn không chorằng còn cóvị thầy thuốc nào biết trị cách trị liệu tốt hơn hắn. Màmình ởThanh Hóa đắc tội quá nhiều người, tính mạng ởtrong taymình vẫn làtốt hơn.

Xung Hikhông biết vì saoLâm Vân không cần thầy thuốc, nhưng vẫn đồng ýnói:

-Ừ, vậy thì tôi không gọi thầy thuốc nữa. Anhbuông taytôi rađi.

Cô takhông dám dùng sức giãy dụa, vìsợ động phải vết thương của Lâm Vân.

-Nhớ kỹ đấy, vôluận thế nào cũng đừng gọi thầy thuốc.

Nói xong câu đó, Lâm Vân lại hôn mêbất tỉnh.

Xung Hikinh hãi, vội vàng sờ mũi của Lâm Vân, phát hiện vẫn còn hôhấp. Tranh thủ thời gian lấy một chậu nước ấm, lau quamặt choLâm Vân. Nhưng vừa laumặt của hắn đã suýt nữa dọa cô tanhảy dựng. Nhìn kỹ lại thì mới biết người này hóa trang. Như vậy cái tên Mộc Vân cũng làgiả.

Sau khirửa sạch hóa trang trên mặt, Xung Himới phát hiện khuôn mặt của Lâm Vân rất dễ nhìn. Tuykhông phải làđẹp trai nhất, nhưng lại cómột mị lực rất hấp dẫn.

Thở dài một tiếng, không biết vì saoMộc Vân phải hóa trang. Nhưng cô tacũng không muốn tìm hiểu sâu. Nghĩ một lúc, vẫn làcởi áocủa hắn xuống.

Cơ thể rắn chắc cân xứng bạo lộ trước mặt Xung Hi.Xung Hisửng sốt một chút, người này sao cólàn datốt như vậy? Phồi hợp với khuôn mặt của hắn, quả thực làmột anhchàng cực kỳ đẹp trai. Liền vội vàng thuhồi lại tâm tư, cẩn thận lauvết máu trên người Lâm Vân. Lúc này mới phát hiện ravết thương xuyên thủng ngực.

Trông thấy miệng vết thương sâu như vậy, Xung Hisuýt nữa kêu ratiếng. Nhưng vẫn cố nhịn được. Sau khigiặt sạch sẽ quần áocủa Lâm Vân rồi hong khô, thì mặc lại chohắn.

Làm xong mấy việc này, Xung Hiđã chảy mồ hôi đầy trán. Trong lòng tự nhủ, saotrên thân thể người này cũng cómùi thơm nhỉ? À,đây không phải mùi thơm, mà làmột cảm giác tươi mát gìđó. Trên người của mình cómùi thơm, chỉ cóvài người làbiết. Còn phần lớn mọi người chorằng mình làphun nước hoa. Nhưng Xung Hitự biết, là cô tachưa baogiờ xịt nước hoa.

Hôm nay cô tamới phát hiện Mộc Vân cũng giống như mình. Trên người cóhương vị tươi mát tự nhiên. Chẳng lẽ hắn vàmình làcùng một loại người? Nhìn quần dài của Lâm Vân, cuối cùng làkhông códũng khí để cởi.

Hiện tại sắc mặt của Lâm Vân rất tái nhợt. Lúc Xung Hi laukhuôn mặt vàthân thể hắn,, hắn đã cảm nhận được. Hắn cũng minh bạch Xung Hiđã biết tướng mạo thật của mình,, nhưng hắn không cócách nào mở mắt. Hiện tại hắn cóthể làm, làcố gắng tụ kết tinh lực, thong thả chữa trị thương thế của bản thân. Nặng nhất vẫn làmột kiếm xuyên ngực kia.

Mà cônàng Xung Hi kialạ thật, lauxong thân thể của mình rồi còn không mặc áolại chomình, còn vuốt vemiệng vết thương kianửa ngày trời. Cái này làm choLâm Vân thực sự không nhẫn nhịn được. Cũng mayvề sau cô tamới mặc lại áo chohắn.

-Mộc Vân, anhrốt cuộc làloại người như thế nào? Saotôi không thể nhìn thấu anhnhỉ? Mà vì sao anhphải cần hóa trang?

Xung Hingồi ởbên giường Lâm Vân, nhìn chằm chằm vào hắn, lầm bầm nói.

Lâm Vân nghe thấy tiếng lầm bầm của Xung Hi,thiếu chút nữa buồn bực đến hôn mê. Cũng mayhiện tại hắn đã cóthể chậm rãi vận chuyển tinh lực chữa trị miệng vết thương. Không lâu sau, vìquá mức mệt mỏi, Lâm Vân đã lâm vào ngủ say. Tinh lực thì vẫn tự động chữa trị vết thương.

Xung Hikhông dám rời điLâm Vân. Tuynhiên cô ta cóthể thấy huyết sấc dần dần xuất hiện trên mặt Lâm Vân. Thương thế cóvẻ cũng đang chuyển biến tốt đẹp. Cô takhông dám rời đi, chỉ sợ vết thương có gìtái phát.

Xung Hi mơthấy một giấc mộng khá xalạ. Cô ta mơthấy mình đang nằm trong ngực của một người namnhân. Trong mơ, cô tađột nhiên nghĩ, khinào mình mới cóthể tìm được một người namnhân màmình yêu mến.

Nghĩ tới đây thì cả kinh, liền mở tomắt. Mới phát hiện mình đang nằm trong ngực của Lâm Vân, màhiện tại đã làbuổi sáng. Cô tasợ tới mức tranh thủ thời gian ngồi lên. Cũng mayLâm Vân vẫn đang ngủ, nên mới nhẹ nhàng thở ra.Nếu bị Mộc Vân biết mình ngủ thiếp trong ngực của hắn, chắc làmắc cỡ chết người.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không tỉnh lại. Tinh lực của hắn càng ngày càng hùng hậu. Miệng vết thương nhờ được tinh lực vận chuyển, rất nhanh được chữa trị. Các vết thương do lábùa kiađập vào cũng không còn dấu vết gìcả.

Xung Hikhông dám nhìn Lâm Vân nữa, nàng sợ mình nhìn Lâm Vân màLâm Vân vừa lúc tỉnh dậy thì sẽ xấu hổ.

-Chị Nam?

Xung Hivừa mới mở cửa phòng của Lâm Vân đi rathì thấy chị Namđã đứng ởđó.

Tiếu Namchính làngười thân cận nhất của Xung Hi.Rất nhiều việc của Xung Hiđều giao choTiếu Nam đilàm. Nhưng hôm nayTiếu Namlại trông thấy Xung Hi,vốn không baogiờ thèm ngó tới các namnhân khác, rõràng đi ratừ căn phòng của taybảo tiêu kia.

-Tiểu Hi…

Tiếu Namngây ngẩn cả người, lại chỉ cómặc áongủ. Trên áongủ làvết máu, đây làchuyện gì? Ngó đầu nhìn vào căn phòng thì thấy taybảo tiêu còn đang nằm trên giường.

Xung Hi rõràng quađêm với một người bảo tiêu? Tiếu Namkhông dám tinvào mắt mình.

Xung Hikhông cócách nào giải thích rõràng với Tiếu Nam, vội vàng nói:

-Chị Nam, hôm nay emkhông tới công tyđâu. Chuyện của công tychị giúp emgiải quyết.

Nói xong, Xung Hivội vàng đivào nhà vệ sinh rửa mặt.

Tiếu Namcười cười, rốt cuộc đã có namnhân chinh phục được conbé. Cólẽ từ nayvề sau, Tiểu Hikhông còn phải mang theo bộ mặt lạnh như băng lúc trước nữa. Tuycảm thấy taybảo tiêu căn bản không xứng với Xung Hi,nhưng Tiếu Namđã cảm thấy yên tâm.

Xung Hiđã không còn nhỏ, sắp haimươi lăm tuổi rồi. Huống hồ chuyện của công tyđã đâu vào đó, con bénên tìm một chốn quytúc. Tuyngười đó không khiến mình quá hài lòng, nhưng chỉ cần Xung Hiyêu mến làtốt rồi. Con békhông thiếu tiền, cả giatộc cũng chỉ còn một mình conbé, không cần phải tìm một giađình môn đăng hộ đối.

## 346. Chương 284: Giấu Tình Nhân Trong Nhà

Chị Nam vìchuyện Xung Hi màtrong lòng caohứng, vội vàng trả lời:

-Tiểu Hi,cứ nghỉ ngơi thoải mái với Mộc Vân đi. Chị thấy hắn không tồi lắm đâu. Tuykhông phải làngười giàu cógì, nhưng chỉ cần emyêu mến làtốt rồi. Đừng làm chohắn cảm thấy bị gòbó.

Xung Hisửng sốt một chút, liền biết chị Namhiểu lầm. Cô tacũng biết chị Namnói đừng để chohắn gò bò là có ýgì, ý lànói mình đừng để cho tayMộc Vân kiacảm thấy tự ti.Nghe thấy tiếng bước chân đi xacủa chị Nam, Xung Hithở dài một tiếng. Mộc Vân là namnhân của mình sao?

Lắc đầu, đương nhiên làkhông phải. Thời gian mình tiếp xúc với tên kiacũng không dài. Tuyhắn chomình một cảm giác rất thần bí và cóbản lãnh, nhưng hắn lại không phải là namnhân của mình.

Khi Lâm Vân tỉnh lại, cảm thấy thể lực đã hồi phục rất tốt. Hắn đã hoàn toàn ápchết được thương thế. Một khitinh lực cóthể vận hành bình thường, vết thương kiamặc dùnặng, nhưng không phải làđiều khó khăn gìđối với hắn.

Bởi vìngày hôm quabị thương thiếu chút nữa chết, Lâm Vân càng thêm tưởng niệm VũTích. Liền lôi radiện thoại trực tiếp gọi chonàng. Haingười không biết nói chuyện baolâu, thẳng tới khiXung Hilần nữa đẩy cửa đivào.

Lâm Vân đã biết Liễu Nhược Sương không muốn rảnh rỗi ngồi ởnhà, nên cũng đã tới tập đoàn Vân Môn làm việc.

Xung Hibưng một bát cháo choLâm Vân. Trông thấy hắn vừa cúp điện thoại xong, cũng không hỏi Lâm Vân gọi điện cho ai.

-Cảm ơncô.

Tuy Xung Hikhông dìu mình lên giường, minh vẫn cóthể trị thương, nhưng Lâm Vân vẫn phithường biết ơn cô ta. Dù saocăn phòng này cũng làcủa cô tađể lại.

-Cần gìnói câu cảm ơn. Anhđã giúp tôi rất nhiều lần mà.

Xung Hithấy Lâm Vân đã ănxong bát cháo, liền cầm bát đi, nghĩ nghĩ lại hỏi:

- Anh cóthể nói chotôi biết anh là aikhông? Tôi biết anhkhẳng định không phải làmột lái xe.Còn nữa, vì sao anhphải cải trang?

Lâm Vân trầm mặc một lát.

- Anhyên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho aibiết đâu.

Xung Hithấy Lâm Vân không trả lời cũng không cự tuyệt. Trái timđập thình thịch, liền camđoan một câu.

-Tôi, tôi cũng không biết nói saovới cô. Tôi làchủ của một công ty ởYên Kinh, đến Thanh Hóa là cómục đích khác. Màmục đích đó chắc côcũng đoán ra,đó làtìm cây Tuyết Liên Tử. Tôi nghe nói nhà Mộ Dung cócây thuốc này. Nên mới nhờ côtìm kiếm tintức của nhà Mộ Dung. Về phần giả trang, làkhông muốn gánh thêm phiền phức.

Lâm Vân nghĩ nghĩ, nửa thật nửa giả nói.

-Vậy à,thực xinlỗi, vìtôi đã saingười tìm haingày, nhưng không tìm rađược tintức gì. Anhkhông nên gấp gáp, người của tôi vẫn còn đang tìm kiếm. Một khitìm được, tôi lập tức sẽ thông báo cho anhbiết. Còn nữa, cảm ơn anhđã chotôi cái vòng tay.

Xung Hinói xong, giơ cái vòng đeo trên taylên.

Lâm Vân cười cười, không nói gì.

Xung Hithấy Lâm Vân không nói gì, mím môi, lần nữa nói:

-Kỳ thực, vừa nãy tôi định hỏi, vì saocái vòng anh chotôi lại cóthể tự động bảo vệ vậy? Cái vòng này tôi đã nhìn đinhìn lại rồi, nóchỉ được làm từ tài liệu bình thường màthôi. Bên trong không cóbất kỳ pin hay làthiết bị điện tử nào. Anh cóthể nói chotôi biết anhlàm nónhư thế nào không? Anhyên tâm, tôi sẽ không tiết lộ chongười khác đâu.

Nói xong, Xung Hirất chờ mong nhìn Lâm Vân. Lời nói thật, nàng đã hoài nghi cái vòng taythô rạp này mấy ngày nayrồi. Nếu hiện tại không hỏi rathì sẽ rayrứt khó chịu.

Lâm Vân thở dài một tiếng. Điều này muốn hắn giải thích như thế nào. Hắn làm cái vòng tay là vìphòng ngừa vạn nhất. Không nghĩ tới hắn vừa rời điThanh Hóa, chiếc vòng tayđã nổi lên tác dụng rồi. Không biết cônàng Xung Hinày đã đắc tội baonhiêu người, cólẽ không kém hơn mình.

Thấy biểu lộ chờ mong của Xung Hinhư vậy, Lâm Vân không tìm được lời nào để nói dối, đành phải nói bừa:

-Tôi làthần tiên từ trên trời, bởi vìphạm vào luật trời màbị giáng xuống trần gian.

Nói xong Lâm Vân rõràng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm được cái cớ nửa giải thích nửa nói giỡn. Lấy cớ như vậy chắc chắn sẽ không aitin. Đồng thời người đó cũng hiểu làmình không có ýgiải thích.

- A,tôi vẫn chorằng anh làthần tiên, thật không ngờ đây làsự thật?

Hai mắt của Xung Hisáng lên, đột nhiên bắt lấy taycủa Lâm Vân,, chỉ sợ Lâm Vân tùy hứng bayđi.

Cái này cũng cóngười tinsao? Haimắt của Lâm Vân tối sầm, suýt nữa lại hôn mêbất tỉnh.

- Cô vẫn thật sự tinsao?

Lâm Vân mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Xung Hi,người phụ nữ này làm sao màtrí lực dường như cóchút côđơn lạnh lẽo vậy?

- Đương nhiên làtin, tuynhiên bây giờ tôi không hỏi anh. Đợi khivết thương của anhlành lại, tôi cóchuyện muốn nói. Ơ,đây không phải làđiện thoại tôi cho anh à.

Xung Hilấy điện thoại từ trong tayLâm Vân.

- Anh nói anhkhông cóđiện thoại, thế đây là gìhả? Hừ, anhnói dối tôi sao.

Xung Hikhông chút dodự dùng điện thoại của Lâm Vân gọi vào máy của mình.

Lâm Vân bất đắc dĩnhìn Xung Hi,lấy lại điện thoại của mình rồi không thèm để ýđến cô, nhắm tiếp tục trị thương.

Bangày sauLâm Vân đã hoàn toàn hồi phục sức khỏe, Xung Hivẫn chưa tìm được manh mối gìvề Mộ Dung gia. Lâm Vân không thể tiếp tục đợi được nữa, để lại choXung Himột bức thư rồi tự mình rời khỏi Thanh Hóa.

Nằm đây chờ đợi chibằng tự mình điHồng Kông tìm Đao Cửu. Về phần tấm bản đồ kiaLâm Vân vẫn không hiểu rõ là nóđã biến đinơi nào rồi.

Xung Himấy ngày naykhông cótâm tư gì ởlại công ty,nếu như không phải công tyvừa cónhiều chuyện được gây dựng lại, côquả thật không muốn tiếp tục ởlại công tynữa. Mỗi ngày chỉ mong về sớm để được nói chuyện cùng Lâm Vân, tính cách lạnh lùng banđầu bởi vìquan hệ của Lâm Vân, rõràng đã thay đổi rất nhiều.

Nhưng thay đổi của Xung Hichị Namnhìn thấy rất rõ, trong lão viện Xung giacủa đại tiểu thư này giấu một tình nhân, điều đó côbiết. Mỗi ngày khinhìn Xung Hivội vàng về nhà để anh anh em emvới tình nhân kia, côluôn muốn cười. Xung Hilạnh lùng cũng đã cóngười để thích, cái này trước đây đến nghĩ cũng không dám nghĩ. Từ sau khibiết trong căn nhà cũcủa Tiểu Hi cógiấu tình nhân, chị Namrất ít khi luiđến chỗ ởcủa Xung Hi.

- Tiểu Hi, saokhông dẫn bạn trai emtới đây? Để cậu ấy đến công tycùng làm việc?

Hôm naychị Namthấy Xung Hilại vội vội vàng vàng bảo mình lái xeđưa côvề nhà, liền hỏi.

- A…

Xung Hi damặt cũng không dày, lập tức liền đỏ lên. Rất nhanh muốn nói gìđó, tuynhiên nghĩ một chút lại không phản bác gì.

Thấy bộ dạng của Xung Hi,chị Namthầm than, trong lòng tự nhủ congái rơi vào bể tình thật khó cóthể dùng lẽ thường để nói chuyện.

Hôm naytâm tình của Xung Hilại cực kỳ tốt, bởi vì côbiết vệ sĩTiên Nhân của mình đã bình phục, chuẩn bị hôm naydẫn hắn điquán barTình Nhân uống một ly“Diễm Dương Băng”. Chonên sau khitạm biệt chị Nam, không thể chờ đợi được nữa màđẩy cửa phòng của Lâm Vân.

Căn phòng trống trơn khiến cô cómột loại dự cảm hụt hẫng, nhìn bức thư trên giường của Lâm Vân, cô cómột loại cảm giác, mình sẽ không còn được gặp lại vệ sĩLâm Vân của mình nữa rồi.

Babước làm hai đilên cầm láthư trên giường của Lâm Vân, vội vàng mở thư ra.

- Quen biết côtôi thấy rất vui, tôi điđây. Cảm ơn côthời gian vừa côđã chotôi nương nhờ. Về phần Mộ Dung giakhông tìm thấy thì không cần tìm nữa nhé, cólẽ không có giatộc này. À,quên mất nói với cô, tôi không phải làTiên Nhân gìcả, tôi chỉ làmột người bình thường thôi. Về sau códuyên chúng talại gặp lại nhé. Lâm Vân.

Một bức thư chỉ đơn giản vài từ rơi trên mặt đất, Xung Hingồi bịch xuống giường của Lâm Vân. Bỗng nhiên côcảm thấy rất vôlực, người như nhũn ra,tại saokhông nói lời nào đã đichứ? Mình tại saolại phải để ýđến người vệ sĩbình thường này? Câu nói kiacủa anh ta có ýgì? Lẽ nào chorằng mình mỗi ngày nói chuyện cùng anh ta làbởi vì anh ta làTiên Nhân?

Nhưng mình trước giờ chưa từng nghĩ như vậy, chỉ làthích nói chuyện với anh ta màthôi. Huống hồ sau khisự việc xảy ramình cũng chorằng lúc đó domình bị váng đầu, mới coiLâm Vân làTiên Nhân. Làm gì cóTiên Nhân nào như vậy chứ, huống hồ từ Tiên Nhân nói racũng quá hoang đường mà. Chỉ làkhông giải thích với anh ta màthôi, anh tahiểu lầm mình rồi. Còn nữa hóa ra anh tatên làLâm Vân, saocái tên này nghe quen thuộc thế?

Đúng rồi, mình cósố điện thoại của anhấy. Nghĩ đến đây côvội vàng gọi đến chiếc Vân Tinh Linh mà cô chohắn, tiếng chuông vang lên trên giường. Chiếc điện thoại này Lâm Vân căn bản không mang theo. Xung Hikhông chịu từ bỏ, tiếp tục gọi đến số điện thoại cũcủa Lâm Vân. Lần trước khimình phát hiện rađiện thoại của anh ta,thuận tiện dùng điện thoại của anh tagọi vào máy của mình, chonên cósố của anh ta.

May mắn làlần trước mình làm chuyện này, nếu không thì thực sự không tìm được người này. Nhưng âmthanh khiến côthất vọng lại vang lên, điện thoại vẫn làkhông nằm vùng phủ sóng.

Lâm Vân lần nữa đitới đỉnh núi Cương Sơn, không phát hiện được tung tích của tấm bản đồ. Tuybiết đây làmột vật vôcùng quý giá, nhưng xem ra nókhông códuyên với mình rồi.

## 347. Chương 285 (1): Vũ Tích Gặp Nguy Hiểm

Thả lỏng tâm tưkhông tiếp tục tìm kiếm tấm tàng bảo đồ này nữa, Lâm Vân nhanh chóng bayvề vịnh Thanh Thủy ởHồng Kông.

Hắn cũng không đimột cách cấp tốc, dùnhư vậy nhưng chưa đến một tiếng Lâm Vân đã đến vịnh Thanh Thủy.

Lâm Vân tốn không mấy thời gian đã tìm thấy Đao Cửu ởtrong một trang viên tưnhân xahoa. Một vết đao kéo từ mắt trái xuống, trong taycòn cầm một cây gậy Chung quanh cóvài tên vệ sĩ, còn có haingười đẹp đang rất bận rộn, xem ratên Đao Cửu này sống cũng không tệ.

Lâm Vân đivào sân Golf, thì mấy tên vệ sĩmới phát hiện raLâm Vân đã đột nhiên đivào, lần lượt xông tới. Đao Cửu cũng đã nhìn thấy Lâm Vân. Gãnhiều năm sống trong cảnh đao máu, Lâm Vân vừa xuất hiện đã mang lại cho gãmột cảm giác nguy hiểm cực độ. Đao Cửu thuận tayvứt gậy trong tay, rất sắc bén chằm chằm nhìn Lâm Vân. Lâm Vân không chọn búa giết người, chỉ thuận tayđánh ravài phát, bốn tên vệ sĩ và hai côgái đều bị đánh ngất xỉu trên mặt đất. Đao Cửu tráo mắt ranhìn, sức mạnh của Lâm Vân nằm ngoài dự liệu của gã.

Đao Cửu gần như đến nghĩ cũng không nghĩ, liền rút súng ngắn rachỉa về phía Lâm Vân bắn baphát. Lâm Vân tiện taychộp baviên đạn trong tay:

- Ngươi chính làĐao Cửu?

Nhìn thần sắc bình thản không có gìlạ của Lâm Vân, Đao Cửu đột nhiên cảm thấy tim ganmình không cách nào để tiếp nhận chuyện lykỳ trước mắt này. Gãbiết rõ uylực của khẩu súng trong taygã, khẩu Colt đặc chế bán tự động, tuytốc độ bay rakhông phải làrất lớn, nhưng sự gây hại của viên đạn này lại không nhỏ chút nào, vậy màngười này lại cóthể chộp baviên đạn vào trong tay.

- Ta hỏi ngươi đó, ngươi điếc rồi sao?

Lâm Vân thuận tayném một viên đạn về phía Đao Cửu, viên đạn này giống như được bắn ratừ khẩu súng ngắn, xuyên quacổ tay màĐao Cửu đang cầm súng, khẩu Colt rơi xuống đất.

Đao Cửu lúc này mới kịp phản ứng, một đòn màLâm Vân cho gãquả thực quá lớn, gần như quên mất sự đau đớn trên cổ taymình. Lần đầu tiên phát hiện cái mạng nhỏ của mình quá mong manh, runrẩy đáp:

- Ta làĐao Cửu.

Lâm Vân điđến trước một chiếc ghế dùng để ngồi nghỉ ngơi vàngồi xuống,

- Xung Quang là dongươi giết?

Đao Cửu sững sờ, lập tức hiểu rõ ra,hóa rangười này đến là vìchuyện của Xung gia. Đã mấy chục năm rồi, không ngờ vẫn cóngười của Xung giatìm đến. Rốt cuộc là cóxong haykhông. Tuynhiên nghĩ lànghĩ như vậy, nhưng lại không dám thừa nhận,

- Đúng, Xung Quang là dobọn tagiết.

Đao Cửu trả lời vôcùng cẩn thận, Xung Quang cũng không tính làmột mình gãgiết, nhưng hiện tại dường như chỉ cómình gã ởđây chịu tiếng xấu thay chongười khác.

- Ồ, haimươi banăm trước, các ngươi vìnguyên nhân gì màgiết cả nhà Xung gia?

Lâm Vân mang giọng rất lạnh nói.

Đao Cửu rùng mình một cái, vội vàng trả lời:

- Ta khiđó chỉ làmột tên đệ tử quèn, không biết lànguyên nhân gì, chỉ biết nghe sự phân phó của lão đại…

“phụt” một vệt máu bắn qua, một ngón taycủa Đao Cửu rơi xuống mặt đất.

- Câu trả lời này takhông hài lòng.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng.

- Nhưng khiđó tathật sự…

Đao Cửu lời còn chưa dứt, lại “Phụt” một tiếng, tiếp tục một ngón tayrơi xuống.

- Ngươi…

Đao Cửu thấy quanhiều kẻ không nói đạo lý, nhưng chưa gặp quatên nào như tên này.

Lâm Vân trong nội tâm thầm giận, tên Đao Cửu này cóthể làm lão đại quá lâu rồi, tên khốn này, chuyện mà LýXuân cũng biết, gãkhông ngờ nói không biết. Lại một lần vung taylên, cả cổ taycủa Đao Cửu rơi xuống đất, kỳ quái đó làtrên cổ taychỉ chảy rarất ítmáu.

- Sự kiên nhẫn của ta cóhạn thôi, chỉ cần ngươi nói láo thêm nửa từ, thì không còn đơn giản như vậy nữa đâu.

Cơn tức của Lâm Vân bốc lên đến óc.

- Được, ngươi cóthể giết ta, tavẫn không biết gìcả.

Đao Cửu hùng hổ, tuyđã tudưỡng mấy năm nay, sớm đã không còn sự khẳng khái không sợ chết như những năm đó, nhưng tâm huyết thì vẫn còn chút. Huống hồ gãbiết rõmình rơi vào taytên này rồi, thì bất luận như thế nào cũng không thoát được chữ chết.

- Hừ!

Lâm Vân banđầu còn chỉ nghĩ sau khihỏi chuyện của Đao Cửu, sẽ đơn giản màgiết gãđi, không ngờ tên này lại lìlợm như vậy.

Một đám lửa tím bốc lên từ lòng bàn chân của Đao Cửu, rồi từ từ cháy bùng lên. Một loại đau đớn như xérách tim gantruyền đến, Đao Cửu hét lớn, nhưng phát hiện mình đã không thể kêu ratiếng được nữa rồi. Muốn động thủ nhưng phát hiện cả cơthể không thể động đậy được nữa, vậy mà gãvẫn không thể ngất đi.

Nếu như cóthể chết, Đao Cửu muốn mình dùchết đivạn lần, cũng không muốn chịu cảm giác này.

- Ma quỷ, thả ta ra, tanói.

Đao Cửu muốn gắng sức hôlên, nhưng lời nói đến bên miệng lại không phát thành tiếng. Tinh hỏa màu tím vẫn không ngừng chậm rãi thiêu đốt, kẻ khiến người tasợ hãi này nhắm mắt lại tựa hồ như đang ngủ.

Lâm Vân khóe miệng lần nữa lộ ramột tiacười lạnh, đạn trong taymột lần nữa bị hắn bắn ramột viên, một tiếng kêu thảm truyền đến từ căn nhà phía xa.

- Ngươi bây giờ cóthể nói được chưa vậy?

Lâm Vân chậm rì rìhỏi.

Đao Cửu phát hiện bàn chân mình đã bị lửa thiêu mất một bên, một ngọn lửa tím nhỏ vẫn cháy dưới chân mình, gãhận mình saokhông ngã xuống, người này quả thực là cóthủ đoạn Thông Thiên.

- Ngươi hỏi đi, chỉ cần sau khi tanói xong, ngươi hãy cho tamột sự thống khoái.

Đao Cửu cắn răng nói ra,toàn thân đã ướt đẫm.

Lâm Vân không tiếp lời.

Đao Cửu biết rõnói nhảm nữa cũng không hữu dụng, chịu đựng sự đau đớn toàn thân nói:

- Ngươi hỏi những thứ này tanghĩ ngươi đã biết ta làngười của Tử Ngọ bang rồi. hơn haimươi năm trước, bang chủ của Tử Ngọ bang vìbị trọng thương nên muốn cầu xinmột viên Tuyết Liên Tử “tổ truyền của Xung gia, vàđã bị cự tuyệt. Đêm đó bọn tađến Xung giacướp đoạt viên “Tuyết Liên Tử “này, khi tagặp Xung Quang thì yđã bị trọng thương rồi. Talúc đó chém y bađao, khi tađịnh giết một gãdược sưkhác, bọn tanhận được tín hiệu Xung gia có caothủ đến trợ giúp, người của Tử Ngọ bang bọn tađã chết hơn phân nửa. Tacùng mấy huynh đệ không kịp nghĩ nhiều chỉ đành mauchóng thoát thân, sau khirời khỏi mới biết bang chủ đã bị caothủ của Xung giagiết chết. Những bang đồ của Tử Ngọ bang còn lại đang bị giết chóc, bọn tatrốn không thể trốn, lập tức cùng với một vài huynh đệ nhập cưtrái phép đến Hồng Kông.

-Hiện tại Tuyết Liên Tử đang ởtrong tay ai?

Lâm Vân lập tức hỏi, đây mới làchuyện màhắn quan tâm nhất.

Sau khiLâm Vân hỏi xong, liền trông thấy ánh mắt của Đao Cửu cóchút lập lòe, lập tức mang theo một tiathần thức quát:

-Nói mau, nếu như taphát hiện rangươi cóchút lừa dối, thì ngươi sẽ biến thành đống trobụi.

Đao Cửu rùng mình một cái, vội vàng trả lời:

-Tuyết Liên Tử dotôi vàmột người huynh đệ mang đi. Người huynh đệ kiađã chết từ mười năm trước trong một cuộc chém giết giữa các hắc bang rồi. Về sauthì nónằm ởtrong taytôi.

Lâm Vân nghe vậy rất mừng rỡ. Vốn đang tính toán đitìm vài bang hội khác để hỏi, thậm chí đã tính toán đến tình huống xấu nhất, làTuyết Liên Tử bị caothủ đứng saunhà Xung gia kiacầm đi. Không ngờ lại dễ dàng tìm được như vậy.

Liền dấu diếm thanh sắc, tiếp tục quát hỏi:

-Hiện tại ngươi lập tức mang ta đilấy Tuyết Liên Tử. Đừng cótâm tưkhác. Người cũng biết ta làngười không thích lề mề.

Đao Cửu luôn miệng nói:

-Tôi đặt nó ởtrong hòm sắt.

Lời của Đao Cửu còn chưa dứt, thì đã bị Lâm Vân xách lên, trực tiếp bayvề chỗ ởcủa y.Lúc này Đao Cửu mới biết chỗ đáng sợ của Lâm Vân. Rõràng cóthể bayđược? Nếu không phải toàn thân của yđang đau đớn vôcùng, thì ycòn tưởng mình nằm mơ. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn thế giới quan của y.

Cho nên đâu dám dodự, vừa về tới nơi, lập tức mở khóa antoàn, lấy một cái hộp ngọc đưa choLâm Vân.

Lâm Vân mở ranhìn, quả nhiên làmột cây Tuyết Liên Tử. Không ngờ mình thực sự tìm được một cây Tuyết Liên Tử nghìn năm. Vốn chỉ làđến đây thử tìm xem, vậy màchỉ cần vài ngày làtìm được Tuyết Liên Tử này rồi.

Xem rabất cứ chuyện gì, cho dùthoạt nhìn không cókhả năng, nhưng chỉ cần mình đilàm, thì cóthể thành công. Tựa như nếu mình cố gắng tăng tuvị để trở về đại lục Thiên Hồng, nhỡ đâu mình lại thành công thì sao?

Tuy cây thảo dược này làcủa Xung gia, nhưng dù saocũng đã bị cướp đivài chục năm mới bị mình tìm được. Mình đã thuận tiện giúp Xung Hitrả thù, coinhư Tuyết Liên Tử làthù lao.

Lâm Vân không hề nói nhảm, vung tayhóa Đao Cửu thành trobụi, rồi lập tức trở về Yên Kinh. Tuyhắn rời đi VũTích chưa được mười ngày, nhưng hắn vẫn cóchút lolắng chonàng.

Hắn luôn cómột cảm giác, Địa Cầu sắp phát sinh một sự việc nào đó. Lúc này nếu cóthể không lykhai thân nhân của mình, thì vẫn không nên lykhai. Lâm Vân vội vàng phihành. Mới mười phút đã trở về Yên Kinh. Khiphóng thần thức kiểm trathì sắc mặt Lâm Vân lập tức đại biến. Hắn rõràng không trông thấy vợ của mình ởnhà.

Nhẽ rahiện tại đã làtám giờ tối, VũTích khẳng định phải ởnhà mới đúng. Nhưng sự thật làchỉ cóLiễu Nhược Sương, emgái Lâm Hinh, mẫu thân vàmẹ vợ làđang khẩn trương ngồi trong phòng khách, khuôn mặt lộ vẻ lolắng.

## 348. Chương 285 (2): Vũ Tích Gặp Nguy Hiểm

Lâm Vân nghĩ thầm Vũ Tích cũng đã là Luyện Khí Kỳ tầng thứ tư, lại học được Phong Nhận, chẳng lẽ có người có thể tạo thành sự uy hiếp cho nàng sao? Sao có thể như vậy?

Thần thức quét tới công ty thì vẫn không thấy. Hiện tại thần thức của Lâm Vân đã có thể bao trùm toàn bộ Yên Kinh. Nên không chút do dự phóng hết mức.

Một phút sau, Lâm Vân giận tím mặt, bởi vì hắn trông thấy Hàn Vũ Tích đang bị một tên tu sĩ cũng là Luyện Khí Kỳ ngăn cản ở một nhà xưởng bỏ hoang. May mà chỗ đó chỉ cách đây hơn 100km, nếu không hắn đã không nhìn thấy rồi.

Lâm Vân lập tức bay tới khu nhà hoang đó.

Cái tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ kia có tu vị cao hơn hẳn Vũ Tích, đã là tầng thứ sáu. Chẳng lẽ người này chính là Luyện Khí Sĩ mà Tam gia gia đã nói sao? Không phải nói những người này thuộc tổ chức dị năng của quốc gia cơ mà?

- Tôi chỉ cần linh căn của cô. Nói thật, một người có linh căn tốt như cô, không giao cho tôi thì thật là lãng phí. Nếu như cô nguyện ý đi theo tôi, tôi sẽ không bạc đãi cô. Tôi sẽ thu cô làm vợ bé. Cô phải biết rằng tôi chính là người của tổ chức dị năng quốc gia, quyền thế của tôi còn lớn hơn người chồng của cô không biết bao nhiều lần.

- Nếu không phải là dung mạo của cô đã đả động tôi, thì tôi đã không mất tâm tư như vậy. Sách sách, nói thật, tôi còn chưa từng gặp một cô gái nào xinh đẹp như cô. Lão công kia của cô tuy có thể khua tay múa chân vài trò, nhưng hắn biết làm điều này không?

Nói tới đây, tên nam tử tiện tay phóng ra ba quả cầu lửa ồi ném vào xuống sàn nhà làm bằng xi măng. Lập tức chỗ đó xuất hiện một cái hố. Y liền dương dương đắc ý nhìn về phía Hàn Vũ Tích.

- Ngươi là đồ hèn hạ, rõ ràng đã lừa gạt ta tới đây. Lão công của ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho người. Ngươi thuộc tổ chức dị năng của quốc gia thì như thế nào. Ngươi chỉ là một tên bại hoại mà thôi.

Hàn Vũ Tích cười lạnh một tiếng, rồi lùi về phía sau vài bước.

- Rượu mời không muốn lại muốn rượu phạt. Đến lúc đó ta hút hết linh căn của cô, lại cưỡng bức cô, xem lão công của cô đến đây thì có thể làm được gì?

Người này nói xong phóng một hỏa cầu về phía Hàn Vũ Tích.

Chỉ là hỏa cầu vừa mới bay tới rõ ràng lại bay trở về, rồi đánh trả vào người nam tử kia. Lập tức cả người y đều bị ngọn lửa của mình đốt cháy. May mà uy lực của hỏa cầu này không mạnh, nếu không thì y đã xong đời rồi.

Một thanh âm lạnh lùng truyền tới:

- Ta tới rồi đây, ngươi có thể làm gì được ta.

Hàn Vũ Tích nghe thấy thanh âm đó liền giật mình. Quay đầu lại nhìn, thấy là Lâm Vân, không chút do dự lao tới, ôm chặt người Lâm Vân nói:

- Lão công, anh đã trở lại.

- Vũ Tích, không sao rồi,, có anh ở đây, em không cần phải lo lắng.

Lâm Vân ôn nhu vỗ vỗ bả vai của Hàn Vũ Tích, nhẹ giọng an ủi.

- Ngươi là chồng của cô ta? Ngươi sao tới được nơi này?

Tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ sáu tầng kia rất kinh ngạc nhìn về phía Lâm Vân. Y biết hỏa cầu vừa nãy sẽ không vô duyên vô cớ đánh trả về mình.

- Hừ…

Lâm Vân chỉ hừ lạnh một tiếng, tên Luyện Khí Kỳ sáu tầng kia lập tức cảm thấy tâm thần chấn động, giống như bị một búa gõ vào đầu vậy. Lúc này y mới biết là mình đá vào thiết bản. Người trước mắt này không những cũng là Luyện Khí Sĩ, hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình mấy cấp.

- Ngươi là tên Luyện Khí Sĩ có tu vị cao nhất của tổ chức dị năng kia? Thảo nào mỗi lần tổ chức dị năng tìm kiếm người có linh căn, lại tìm được ít như vậy. Nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Rõ ràng có thể hấp thu linh căn của người bình thường để tu luyện. Công pháp của ngươi không sai. Ngươi có biết cái đĩa này không?

Lâm Vân nói xong, lấy cái đĩa mà vợ của Lam Cực là Tề Dung đã đưa cho hắn.

- Nguyên lai sư phụ của ta đã bị ngươi hại, ngươi…

Tên nam tử này đang định nói vài câu chửi thề, nhưng lời tới miệng liền dừng lên. Bởi vì hiện tại không phải là lúc để ý hổ báo. Từ trước tới này y vốn hung ác với người khác quen, không ngờ hiện tại gặp phải một người còn hung ác hơn.

Lâm Vân vừa nghe y nói vậy liền biết tác dụng của cái đĩa này là kiểm tra linh căn gì đó. Quả nhiên , khi mình lấy ra cái này, trên cái đĩa xuất hiện một vòng tròn máu đỏ sáng lập lòe. Chứ không còn là một điểm màu trắng nữa. Điều này chứng tỏ Vũ Tích có linh căn rất tốt. Liền vội vàng thu cái đĩa vào.

Tên Luyện Khí Sĩ kia thấy Lâm Vân lấy ra cái đĩa, là biết tu vị của mình kém xa hắn. Lúc này định muốn rời đi, nhưng phát hiện mình không có cách nào cử động. Rõ ràng lại bị giam tại chỗ. Y lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Người kia có tu vị gì vậy? Mà có thể giam cầm cả một Luyện Khí Sĩ sáu tầng?

- Môn phái của các ngươi gồm những ai? Tổng cộng có bao nhiêu người?

Lâm Vân nhìn tên Luyện Khí Sĩ, lạnh lùng hỏi.

- Tôi…Tôi không biết, bản lĩnh của tôi đều là do sư phụ dạy. Hàng năm tôi phải cung cấp người có linh căn cho sư phụ hấp thu. Chỉ là mấy năm gần đây, sư phụ của tôi không biết vì sao không có tới. Nguyên lai đã bị tiền bối….

Tên Luyện Khí Sĩ kinh hồn táng đảm trả lời.

Lâm Vân biết thầy trò hai người này không phải thứ tốt gì. Còn tên Lữ đạo sĩ kia nữa, đều là rắn chuột một ổ. Rõ ràng hấp thu linh căn của người khác để tu luyện. Loại công pháp này, ở giới Tu Chân, chính là loại tà công âm hiểm phá đi nền móng của người khác. Tuy không biết linh căn của một người bị hút đi có thể chết hay không, nhưng Lâm Vân biết, nếu một người không còn linh căn thì sẽ bị tổn thọ từ hai mươi tới ba mươi năm. Mà linh căn bị hút đi khác gì là người đó bị mất đi linh căn đâu.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp phóng một ngọn lửa tím thiêu rụi tên tu sĩ kia. Tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn ngọn lửa đốt từ chân rồi đốt lên người. Cảm giác đau đớn đến khủng bố khiến y có cảm giác cho dù bị rơi xuống mười tám tầng địa ngục, cũng không muốn bị thiêu như vậy. Mà hiện tại y cũng mới tỉnh ngộ, cô gái kia là nói thật, lão công của cô ta là một sự tồn tại mà y không thể tưởng tượng ra được. Nhưng hối hận thì đã muộn.

Phỏng chừng y là người đầu tiên nhìn thấy quá trình mình bị hóa thành tro bụi.

Lâm Vân nhìn Vũ Tích trong ngực hỏi:

- Sao em lại ở chỗ này?

- Tên kia tới nhà chúng ta, rồi lấy ra thẻ chứng minh thân phận tổ chức dị năng quốc gia ra cho em xem. Em đã dùng thần thức kiểm tra, thì thẻ chứng nhận đó đúng là thật. Y nói anh đang bị vây khốn, em nghe thấy vậy rất là lo lắng. Cũng không ngờ người của tổ chức dị năng quốc gia lại lừa gạt em. Chỉ khi tới nơi này, ngươi kia mới hiện nguyên hình. Y quả thực là một tên ác độc. May mà anh tới kịp, nếu không em đã….

Hàn Vũ Tích vốn cho rằng mình có Phong Nhận thì sẽ không sợ người này. Nhưng vừa nhìn thấy y phóng ra hỏa cầu, là biết mình không phải là đối thủ của y. Huống hố mình không hề có chút kinh nghiệm đánh nhau nào cả.

- Không cần suy nghĩ nhiều đâu, chúng ta trở về thôi.

Lâm Vân ôm Vũ Tích bước lên Phi Vân Trùy, hai phút sau đã đi tới cửa chính của biệt thự.

- A, anh trai và chị Vũ Tích đã trở về.

Lâm Hinh tinh mắt, hai người vừa mới đi vào thì nàng đã nhìn thấy.

Vài vị trưởng bối cuối cùng mới thở phào một tiếng. Lo lắng nửa ngày, nguyên lai là Vũ Tích đi đón chồng của mình. Đứa nhỏ này cũng thật là, đi ra ngoài mà không báo trước một câu. Chỉ có Liễu Nhược Sương là có cảm giác, sự tình không đơn giản như vậy.

Người một nhà đã lâu không gặp nhau nên không ngừng hỏi han. Lâm Vân trả lời rất cẩn thận, mãi cho đến lúc hơn mười giờ đêm, mới đưa Liễu Nhược Sương và Vũ Tích lên tầng.

Tuy đã lấy được Tuyết Liên Tử, nhưng Lâm Vân biết không dễ dàng để luyện chế nó thành Liên Sinh Đan. Thứ nhất là mình không có lò đan, thứ hai là mình chỉ có một hạt Sái Liên Tử, như vậy là chưa đủ. Còn có, quan trọng nhất là trình độ luyện đan của mình không cao lắm. Khả năng luyện chế thất bại cũng rất lớn.

Tuy nhiên những điều này không ngăn cản được Lâm Vân. Cho nên hắn phải tính toán cẩn thận, nếu không sẽ lãng phí Tuyết Liên Tử. Hắn đương nhiên cũng không ngu ngốc cho Liễu Nhược Sương ăn trực tiếp Tuyết Liên Tử. Như vậy không nói tới chuyện có thể hấp thu hay không, còn rất lãng phí Linh Dược.

- Lão công, anh tìm được Tuyết Liên Tử kia chưa?

Hàn Vũ Tích có chút lo lắng hỏi.

- Anh tìm được rồi.

Lâm Vân lấy một cái bát sứ, rồi cầm Tuyết Liên Tử ra. Dùng dao nhẹ nhàng cắt một miếng nhỏ, đặt vào trong bát sứ. Sau đó lại đổ nửa bát nước vào, dùng tinh lực để luyện hóa Tuyết Liên Tử trong bát.

Xong xuôi thì đưa bát thuốc cho Liễu Nhược Sương nói:

- Em uống hết đi.

Đợi Liễu Nhược Sương uống hết, Lâm Vân đặt bàn tay về phía sau lưng của nàng. Rồi vận chuyển tinh lực để giúp nàng hấp thu dược tính. Chất độc vốn bị Lâm Vân bức tới một chỗ, đã rất đơn giản bị Lâm Vân đẩy ra ngoài cơ thể.

Đã tẩy trừ được toàn bộ chất độc trong người của Liễu Nhược Sương, Lâm Vân cuối cùng mời thở phào một hơi. Đợi cho Liễu Nhược Sương đi tới phòng của Lâm Hinh ngủ, Hàn Vũ Tích mới nắm chặt bàn tay của Lâm Vân, thần sắc có chút kỳ quái.

- Làm sao vậy, Vũ Tích, có chuyện gì thì em cứ nói đi.

Lâm Vân nhìn sắc mặt của Hàn Vũ Tích là biết nàng có chuyện gì khó nói.

- Là về Vũ Đình. Em ấy mất tích đã nhiều năm, vài ngày trước, Mỹ Na được phân công tới Phần Giang quản lý. Em đã nhờ cô ấy thuận tiện hỏi thăm Vũ Đình. Thì mới biết được em ấy sau khi trở về từ rừng rậm Amazon, thì không lâu sau đã mất tích. Em nghĩ, em nghĩ…

Hàn Vũ Tích có chút nghẹn ngào nói.

## 349. Chương 286: Tâm Tình

Nàng biết em gái vì sao muốn rời nhà trốn đi. Nhất định là vì em gái cảm thấy có lỗi với mình. Lúc Vũ Đình lấy trộm giấy ly hôn của nàng, là lúc nàng hận em gái duy nhất của mình nhất. Chỉ là hiện tại nghĩ lại, em ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho mình mà thôi.

Phỏng chừng Vũ Đình đi theo Lâm Vân vào rừng Amazon đã xảy ra rất nhiều việc, mới thay đổi cách nhìn về Lâm Vân. Lại cộng thêm việc con bé cảm thấy việc mình bị hủy khuôn mặt là lỗi của nó. Nên nó mới hối hận và không có mặt mũi nào gặp lại hai người.

Chỉ là Vũ Tích rất yêu mến cô em gái này. Quan hệ của hai người từ trước tới nay vốn rất tốt. Tăng thêm Vũ Đình không vì mình không có mẫu thân mà làm giảm đi quan hệ chị em. Nói một cách khác, nếu như không phải vì chuyện của Lâm Vân, thì hiện tại quan hệ chị em của hai người vẫn tốt. Hơn nữa hai người đều một mực rất quan tâm đối phương.

Cho nên lần này nàng mới nhờ Mỹ Na khi tới Phần Giang thì thăm hỏi của Vũ Đình. Vũ Tích thật không ngờ Vũ Đình rõ ràng đã mất tích nhiều năm rồi. Nghĩ tới việc mất tích của con bé là có liên quan tới mình, nàng cảm thấy rất là tự trách.

Lâm Vân nghe Hàn Vũ Tích nói vậy liền trầm mặc, thật lâu không nói. Kỳ thực, hắn cũng không có ấn tượng tốt gì với Hàn Vũ Đình. Trước kia ở rừng rậm Amazon chiếu cố nàng ta, hoàn toàn là bởi vì Vũ Tích.

Hiện tại Vũ Tích nói ra chuyện này, hắn đương nhiên hiểu ý của nàng. Nhưng hắn không có ý đáp ứng. Bởi vì hắn muốn dành thời gian cho việc tăng thêm thực lực bản thân, rồi suy tính có thể hay không trở về đại lục Thiên Hồng. Nếu như đã biết có cơ hội mà không thử, thì hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Thanh Thanh.

Thấy Lâm Vân im lặng không nói, trong lòng Hàn Vũ Tích thở dài một tiếng. Nàng cũng không ý trách cứ Lâm Vân. Dù sao, việc này vẫn là lỗi của cô em gái do đã quá xúc động làm việc. Một người em gái khuyên chị gái ly hôn, thì bất kỳ một người anh rể nào cũng cảm thấy không thoải mái.

- Được rồi, anh sẽ chú ý. Chỉ là về sau, anh đi đâu cũng dẫn theo em đi. Anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa.

Lâm Vân thở dài nói. Thấy Vũ Tích đau lòng như vậy, hắn thực sự không đành lòng cự tuyệt.

Hàn Vũ Tích ôm chặt Lâm Vân nói:

- Cảm ơn anh, lão công. Từ nay về sau em cũng không muốn rời đi anh. Em muốn mãi mãi ở bên cạnh anh. Ở bên ngoài nhiều ngày như vậy, chắc cũng mệt mỏi rồi, anh đi tắm rửa rồi ngủ sớm đi.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Âm thầm nói, không biết dạy vợ mình tu luyện có phải quyết định chính xác hay không? Vài chục năm làm vợ chồng chẳng lẽ không đủ? Vì quá tham lam, mà hiện tại ôm lão bà nhưng không thể làm gì được. Quả thực là buồn bực muốn chết.

Sau khi Lâm Vân tắm rửa xong, thì lập tức lên giường. Còn Vũ Tích thì đã thay xong áo ngủ, nhưng lại che kín chăn lại, có vẻ ngượng ngùng. Lâm Vân có chút kỳ quái kéo chăn xuống thì thấy hôm nay Vũ Tích mặc một bộ đồ ngủ rất mỏng, lộ rõ cả nội y ra bên ngoài. Lâm Vân lập tức ngây người nhìn. Đẹp quá, Lâm Vân thầm khen một tiếng. Có một người vợ như vậy, người chồng còn đòi hỏi gì hơn nữa? Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân nhìn mình chằm chằm, khuôn mặt càng đỏ như trái táo chín, có chút thở hổn hển.

- Vũ Tích, là ai dạy em mặc kiểu này vậy?

Lâm Vân mất nửa ngày mới kịp phản ứng.

- Là chị Tề Dung nói cho em biết. Mấy hôm trước chị Tề Dung tới đây chơi, rồi nói với em về mấy chuyện này. Bằng không em cũng không biết. Anh thấy được không?

Hàn Vũ Tích bên ngoài nói, nhưng tim đã đập thình thịch, lo lắng Lâm Vân sẽ nghĩ mình quá lẳng lơ.

Lâm Vân nhịn không được cười một tiếng. Thật không ngờ Lam Cực lại có một lão bà cực phẩm như vậy. Không biết y có bị lão bà của mình hút khô rồi hay không? Nghĩ tới đây liền cười ha hả.

Hàn Vũ Tích khó hiểu nhìn Lâm Vân. Không biết anh ấy cười cái gì. Không phải vừa rồi anh ấy rất yêu mến đó sao? Trong lòng có chút không yên. Kỳ thực nàng cũng thích loại cảm giác khi mặc như vậy, nhưng chỉ là không biết cảm thụ của Lâm Vân mà thôi.

Lâm Vân vuốt tóc của Hàn Vũ Tích, thương tiếc nói:

- Làm khó cho em rồi. Kỳ thực anh rất thích. Em không biết, con gái càng hư hỏng, coi trai càng thích à. Hắc hắc…

Lúc này Hàn Vũ Tích mới minh bạch vì sao Lâm Vân cười. Cũng không để ý xuân quang đại tiết trên người mình, lao vào đánh Lâm Vân:

- Xấu xa…

- Giết người rồi…

Hồi lâu hai người mới đùa mệt.

- Hiện tại em hy vong có thể nhanh Trúc Cơ, em nghĩ làm việc kia chắc là rất hấp dẫn.

Áo lót trên người Hàn Vũ Tích đã mất trật tự, nhưng nàng mặc kệ mà ôm Lâm Vân, nhẹ nhàng nói.

- Anh cũng vậy. Anh bật đèn nhìn nhé…

- Vâng.

Lại vài tiếng loạn xoạn vang lên, Hàn Vũ Tích tiện tay bật đèn ngủ, Lâm Vân cũng không muốn nhúc nhích.

- Khoan, anh đừng động đậy.

Hàn Vũ Tích ôm lấy cánh tay của Lâm Vân,, ngạc nhiên nói.

- Sao vậy Vũ Tích?

- Trên cánh tay của anh có hình một cái bản đồ nè. Có vẻ giống như bản đồ núi sông.

Lâm Vân nghe vậy cả kinh, tranh thủ thời gian ngồi dậy, rồi nhìn cánh tay của mình. Quả nhiên có hình sông núi trên đó. Đây không phải là cái cái Tàng bảo đồ mà mình đấu giá được sao? Sao nó lại biến thành hình xăm trên cánh tay của mình như vậy?

- Lão công, đây là hình xăm à?

Hàn Vũ Tích kỳ quái hỏi.

- Hiện tại anh cũng không rõ ràng lắm. Chắc về sau phải tìm hiểu kỹ thêm mới biết được.

Lâm Vân thì càng kỳ quái. Sao cái bản đồ kia lại nhập vào cánh tay của mình nhỉ. Còn biến thành hình xăm nữa? Mà mình chỉ có thể nhìn thấy nó, không thể cảm nhận mối liên hệ nào. Lắc đầu, quyết định tạm thời không nghĩ tới nó nữa.

- Lão công, anh có biết không, Tam gia gia vốn phải về hưu. Nhưng không biết đã xảy ra chuyện gì, hiện tại gia gia vẫn được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Tuy nhiên, lại xảy ra việc gì đó, hôm trước gia gia còn gọi điện thoại cho em, nói rằng nếu anh trở lại thì tới chỗ gia gia một chuyến. Gia gia bảo có chuyện muốn thương lượng với anh.

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân không để ý tới hình xăm, thì cũng không quan tâm lắm, ngược lại lại nhớ tới chuyện Tam gia gia tìm Lâm Vân.

Lâm Vân sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ lại có thay đổi gì sao? Tuy nhiên Lâm Vân lập tức đoán chuyện này có tám phần là liên quan tới mình. Nếu như hắn đoán không sai, chuyện mình tiêu diệt toàn bộ tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, đã trở thành một bí mật công khai rồi.

Nhưng cho dù như vậy thì thế nào. Dù sao chuyện này cũng không có chứng cứ gì cả. Mình không thừa nhận thì cũng không có ai dám động tới mình. Tam gia gia được tiếp tục nhậm chức, là do có người muốn mượn nhờ lực lượng của mình. Đoán chừng bọn họ cho rằng, mình tiêu diệt được Hắc Thủ Băng Đao là do có một tổ chức mạnh mẽ hơn đứng ở sau lưng mình. Tuy nhiên, tất cả các ông đã nghĩ lầm rồi.

Ngoại trừ nguyên nhân đấy, Lâm Vân không biết còn nguyên nhân nào có thể cho lão gia tử đến tuổi về hưu, còn được tiếp tục đảm nhiệm chức vụ. Bảo mình ra thêm sức thì có thể, nhưng bảo mình bán mạng, thì đừng hòng.

- Còn có một việc, em muốn nói với anh.

Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân, có chút là lạ.

Lâm Vân gãi gãi đầu, vừa nãy thân mật với mình cực kỳ, sao chớp mắt đã biến thành khinh khỉnh rồi. Đành phải cười tự giễu hỏi:

- Có việc gì cứ hỏi thưa lão bà đại nhân.

- Gọi là lão bà đại nhân,, có phải trong lòng có quỷ? Anh có quen với Tô Tĩnh Như đúng không? Tưởng Niệm là do cô ấy trả lại cho em.

Hàn Vũ Tích nói tới đây thì vô ý thức sờ Tưởng Niệm đeo trên cổ.

- Ừ, anh có quen biết với cô ta. Nhưng như vậy thì sao? Cô ta vốn là chủ của công ty trước kia anh làm mà. Em phải biết mới đúng chứ?

Lâm Vân có chút kỳ quái vì sao Vũ Tích lại nhắc tới Tô Tĩnh Như.

- Người ta không muốn làm chủ của một công ty, mà muốn tới tập đoàn Vân Môn để làm thuê. Anh nói xem có liên quan gì không?

Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm thấy lão công của mình rất là giảo hoạt. Mình đã nói ra như vậy rồi, anh chàng còn giả vờ như không biết.

- Ách…

Lâm Vân lại sờ sờ cái mũi. Trong lòng tự nhủ, làm sao mà mình biết lý do Tô Tĩnh Như muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc cơ chứ?

Hàn Vũ Tích đương nhiên biết vì sao Tô Tĩnh Như muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc. Nhưng vẫn nói:

- Kỳ thực Tĩnh Như cũng không phải muốn tới đó đi làm. Chỉ là 'Vân Tằm Miên' của Phụng Tân đã ngừng sản xuất. Phụ thân của cô ấy mới bảo cô ấy tới Yên Kinh nhờ anh giúp đỡ. Nhưng Tĩnh Như lại không muốn như vậy. Cuối cùng cô ấy dẫn theo những nhân viên cũ làm việc ở công ty nội y 'Vân Tằm Miên' ở Phụng Tân, tới Yên Kinh để nương tựa vào anh.

- Ý của Tĩnh Như là không muốn những nhân tài này rời đi nơi khác. Muốn cho bọn họ tiếp tục phục vụ cho anh. Cô ấy còn đề nghị tập đoàn Vân Môn xây dựng thêm công ty trang phục Vân Môn và tiếp tục sản xuất sản phẩm áo lót 'Vân Tằm Miên' ở Yên Kinh. Cô ấy thực sự không muốn cho 'Vân Tằm Miên' cứ như vậy biến mất. Cô ấy nói chỉ cần anh nguyện ý mở một công ty như vậy, cô ấy sẽ hết sức giúp đỡ.

Hàn Vũ Tích nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn Lâm Vân. Giống như trên mặt của Lâm Vân có viết ba chữ “Có gian tình’ vậy.

## 350. Chương 287 (1): Đàm Phán

Lâm Vân bất đắc dĩ nhìn biểu lộ của Hàn Vũ Tích, buồn bực nói:

- Anh có quan hệ gì với nàng ấy đâu. Em đừng suy nghĩ nhiều.

Hàn Vũ Tích nhẹ giọng cười:

- Em biết. Nhưng anh biết vì sao Tĩnh Như muốn ở lại Yên Kinh không? Nguyên lai cô ấy tính toán sau khi dẫn người của Phụng Tân tới làm việc cho anh rồi rời đi. Nhưng lại phát hiện bạn tốt nhất của cô ấy là Nhược Sương rõ ràng đang làm việc cho tập đoàn của anh. Không biết cô ấy nghĩ như thế nào lại ở lại. Hiện tại Mông Văn đã an bài cô ấy và mấy người kia vào các chức vụ của tập đoàn. Chỉ còn anh trở lại mà thôi.

Lâm Vân thầm than một tiếng. Xây dựng thêm một công ty trang phục Vân Môn, đối với hắn quả thực là quá đơn giản. Nhưng mục đích chính của hắn vốn không phải là phát triển tập đoàn. Hắn chỉ muốn khi cần có tiền thì có tiền tới, không cần lãng phí vào việc kiếm tiền. Chỉ là, tiền có thể mua được linh thạch sao? Hiện tại Lâm Vân đã biết mua không được. Nhiều nhất là như tên Lữ đạo sĩ kia, mua một ít cẩm thạch mà thôi.

Hàn Vũ Tích cũng thầm than một tiếng. Nàng làm sao không biết tình cảm của Liễu Nhược Sương và Tô Tĩnh Như đối với Lâm Vân còn chưa có chết. Chỉ là nàng có thể nói cái gì? Vô luận như thế nào, nàng không thể nhường lão công cho người khác. Cho dù là em gái cũng không được, nói gì những người kia…

- Vũ Tích, mà sao chỉ có Tô Tĩnh Như dẫn người tới? Quản lý 'Vân Tằm Miên' ở Phụng Tân không phải là Đường Tử Yên sao?

Lâm Vân nghĩ tới vấn đề này liền hỏi.

- Nghe Tĩnh Như nói thì chị Tử Yên đã kết hôn rồi. Còn cụ thể thì cô ấy không có nói. Tĩnh Như tới Yên Kinh, cũng một phần vì cha của cô ấy muốn gả cô ấy ra ngoài. Hơn nữa, ông nội và ông ngoại của cô ấy đều ở Yên Kinh. Còn có….

Hàn Vũ Tích nói tới đây thì dừng lại một chút, rồi nhìn thoáng qua Lâm Vân. Lâm Vân lập tức minh bạch ý tứ của nàng. Hẳn là còn có mình ở Yên Kinh.

Thở dài một tiếng, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Tô Tĩnh Như thật sự là vì mình mà tới? Mình có tiếp xúc với cô ta nhiều đâu nhỉ? Nếu Cam Dao tới tìm hắn thì hắn còn có chút tin tưởng. Còn Tô Tĩnh Như, hắn và cô ta gặp nhau quá ít. Rất khó biết trong lòng cô ta đang nghĩ gì. Nghĩ tới Cam Dao, Lâm Vân liền lắc đấu, không biết cô nàng này thế nào rồi. Vài năm không gặp lại, không biết nàng đã kết hôn chưa.

Hai vợ chồng giằng co một đêm, lúc thì lăn qua lăn lại, lúc thì nói chuyện thì thầm. Mãi cho tới lúc hửng đông thì hai người mới ôm nhau ngủ thật say.

Khi hai người tỉnh lại thì đã tới giờ ăn cơm trưa, không khỏi nhìn nhau cười. Mà người nhà phỏng chừng đôi vợ chồng đang ân ái, nên cũng không có ai đi lên gọi hai người.

- Anh đi tới chỗ của lão gia tử đây. Em có muốn đi cùng không?

Ăn xong cơm trưa, Lâm Vân chuản bị đi tới chỗ của lão gia tử xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

- Nếu như có thể, em cũng muốn đi,

Hàn Vũ Tích đương nhiên hy vọng ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Chỉ là nàng không biết tới đó có phù hợp hay không.

Lâm Vân mỉm cười:

- Đương nhiên có thể rồi. Việc này cần gì phải nếu như nữa.

Đại viện của Lâm gia tuy bảo vệ rất nghiêm ngặt, nhưng khi bọn họ nhìn thấy là Lâm Vân tới, thì không có ai đi lên ngăn cản. Lúc tới thì không thấy lão gia tử ở nhà, chỉ có Dư Dụ mà thôi. Khi Dư Dụ thấy là Lâm Vân thì rất là cao hứng. Liền lập tức gọi điện thoại cho lão gia tử.

Sau khi gác điện thoại xuống, Dư Dụ nói với Lâm Vân:

- Lão gia tử muốn gặp cậu ở lão viện, thủ trưởng số một cũng ở đó. Hiện tại tôi sẽ lái xe dẫn cậu tới lão viện.

Thủ trưởng số một muốn gặp hắn, đương nhiên hắn không thể từ chối. Vô luận từ góc độ nào, cũng phải đi gặp ông ta một lần. Trong mắt của Hàn Vũ Tích chỉ có Lâm Vân, Lâm Vân đi nơi nào, nàng đều không có ý kiến.

Lâm Vân không biết vì sao những lãnh đạo của quốc gia này phải tới lão viện để sống. Nhưng quả thật linh khí ở nơi này phong phú hơn ở các nơi khác rất nhiều. Những nơi có nhiều linh khí như vậy, tuy người bình thường không thể hấp thu trực tiếp, nhưng vẫn có lợi cho sức khỏe của bọn họ.

Trong phòng tiếp khách của lão viện đã ngồi bốn người.Trông thấy Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích đi vào, Lâm Lộ Trọng liền ra hiệu cho hai người ngồi xuống.

Lâm Lộ Trọng lập tức giới thiệu từng người một, Lâm Vân cũng rất khách sáo chào hỏi.

Ngoại trừ Lâm Lộ Trọng ra, ba người còn lại đều có hứng thú nhìn Lâm Vân. Bởi Lâm Vân khi biết thân phận của bọn họ đều không lộ ra vẻ sợ hãi hay là biểu lộ nịnh not gì cả. Điều này đã rất là khó có được.

Lâm Vân một mức biểu hiện bình thản, lễ tiết đúng mực, không thấy loại non nớt cũng như nôn nóng của người trẻ tuổi. Thậm chị ngay cả cô gái xinh đẹp bên cạnh Lâm Vân cũng biểu hiện bình tĩnh như hắn vậy. Quả thực là một đôi trai gái trẻ có ý tứ.

Qua lời giới thiệu của lão gia tử, Lâm Vân mới biết ba người này là ai. Ngồi đầu chính là thủ trưởng số một của quân ủy, thần thái rất an tường. Bên trái là một vị lão nhân hơn sáu mươi tuổi, mang theo khí tức uy nghiêm của quân nhân. Ông ta chính là thủ trướng đứng hàng thứ hai của quân ủy, Từ Trường Thâm. Bên phải trừ tam gia gia của mình ra, còn có một người là bộ trưởng bộ quốc phòng.

Lâm Vân xem tình hình như vậy liền biết vài vị này đang thương thảo chuyện gì đó quan trọng. Bằng không toàn bộ lãnh đạo cao nhất đã không ở đây. Hơn nữa, có vẻ như bọn họ còn là bằng hữu thân thiết.

- Tiểu Vân, nếu không cháu để Vũ Tích ngồi ở phòng bên chờ một lúc.

Lâm Lộ Trọng trông thấy Lâm Vân rõ ràng dẫn theo cả vợ mình tới, chủ động nói.

Lông mi của Lâm Vân giương lên, nhưng không nói gì cả. Nếu như đổi thành người khác, Lâm Vân đã không chút do dự dẫn theo Vũ Tích rời đi rồi. Nhưng bây giờ không thể làm như vậy, một là không thể làm mất mặt mũi của lão gia tử. Hai là chỗ này toàn là lãnh đạo trung ương, một chút đúng mực Lâm Vân vẫn có.

- Lâm Vân, em ở phòng bên chờ anh.

Vài vị lão nhân kia còn chưa lên tiếng, Hàn Vũ Tích đã chủ động nói đi ra ngoài.

- Ha ha, không cần đâu, tôi nghĩ những lời nói hôm nay của chúng ta, đằng nào khi Lâm Vân trở về chẳng nói cho vợ của mình biết. Cũng không cần lánh ra ngoài làm gì.

Nói chuyện là vị thủ trưởng số một.

Lâm Vân mỉm cười, không có trả lời. Thủ trưởng số một vừa nói như vậy, hắn liền có hảo cảm với ông ta. Đây là một người làm việc nhanh gọn, thích sự thẳng thắn. Bởi vì ông ta nói đều đúng sự thật. Vô luận là trong này nói chuyện gì, hắn cũng sẽ không giấu Vũ Tích. Hắn không phải là người của tổ chức tinh báo, nên không muốn dấu vợ mình chuyện gì. Trừ chuyện mình đã sống lại, bởi vị chuyện này nghe quá mức dọa người, huống hồ còn phải quan tâm tới suy nghĩ của mẫu thân và em gái nữa.

Cũng may vài vị thủ trưởng ở đây đều không có ý khác. Xem ra bọn họ cũng đồng ý với lời của thủ trưởng số một.

- Đúng là tuổi trẻ tài cao, không những có bản lĩnh lớn, ngay cả người vợ cũng là mỹ nhân đứng đầu quốc gia của chúng ta. Ha ha. Vài năm trước tôi đã nghe nói về cậu, liền biết cậu không phải là vật trong ao. Quả nhiên tôi đã đoán đúng vậy.

Vị thủ trưởng số một cười dài, cởi mở nói.

- Hôm nay cố ý gọi cậu tới đây, đúng là có vài chuyện cần cậu hỗ trợ. Lão Lưu, ông nói trước đi.

Thủ trưởng số một nói xong, liền nhìn lão già có dáng người cao cao ngồi bên cạnh Tam gia gia.

- Ài, sao việc khó nói toàn giao cho tôi nói vậy. Làm bằng hữu với các ông thật là thiệt thòi. Ha ha, Lâm lão, người cháu nội này của ông thật không tồi. Chỉ riêng tập đoàn Vân Môn mà do cậu ta thành lập cũng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người rồi. Hiện tại tập đoàn Vân Môn đã trở thành công ty nộp nhiều thuế nhất cho quốc gia đó.

- Mà tập đoàn Vân Môn còn sắp sản xuất ra vài loại sản phẩm điện tử mới như thiết bị năng lượng ánh sáng, thiết bị có trí thông minh nhân tạo. Về thiết bị có trí thông minh nhân tạo kia, tôi không rõ lắm, nhưng thiết bị năng lượng ánh sáng vừa mới ra, thì sẽ giúp Hoa quốc tiết kiệm được rất nhiều năng lượng. Ha ha, có thể tưởng tượng, một khi thiết bị đó được ra đời, thì năng lượng tương lai chính là năng lượng ánh sáng.

- Như vậy thì còn gì lo lắng việc bán chạy hay không nữa. Cậu thật hung ác đó Lâm Vân. Đã đoạt sự độc quyền của thông tin quốc tế rồi, ngay cả nguồn năng lượng tương lai cũng không buông tha. Đương nhiên, đây là chuyện tốt đối với quốc gia. Chúng tôi thích như vậy. Hắc hắc. Có thể tượng tưởng, một khi loại sản phẩm không thể phỏng chế như vậy được sản xuất, quốc gia của chúng ta có thể tăng lên một cấp bậc. Không tồi, không tồi.

- Đương nhiên, hôm nay chúng tôi gọi cậu tới không phải là vì chuyện này. Mà là về hệ thống viễn thông Vân Môn của cậu. Hiện tại hệ thống viễn thông của Vân Môn đã thịnh hành toàn cầu. Kể cả quốc gia của chúng ta cũng ở trong số đó. Nhưng có một điều là, rất nhiều người đã tiến hành phân tích sóng ngắn và sóng dài từ các sản phẩm truyền tin của công ty cậu, nhưng đều không thể phân tích ra nội dung trong đó. Điều này khiến chúng tôi không thể không bội phục cậu.

## 351. Chương 287 (2): Đàm Phán

- Cậu là một tài năng đã vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Cũng may cậu là người của quốc gia chúng tôi, nên chúng tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cậu có biết, một quốc gia không thể nắm giữ thông tin qua lại, là một chuyện kinh khủng như thế nào không? Đây chả khác gì một hồi tai nạn đối với các quốc gia.

- Lúc trước chúng tôi còn chưa ý thức được một chiếc điện thoại Vân Tinh Linh lại mạnh mẽ như vậy. THậm chí đến mức không có cách nào phá giải. Vốn tính toán sau khi phá giải xong hệ thống viễn thông của Vân Môn, thì mới cùng cậu thương lượng chuyện này. Nhưng hiện tại Vân Tinh Linh đã phổ cập, chuyện này đã như lửa xém lông mày. Không chỉ quốc gia của chúng ta sốt ruột, mà toàn bộ các quốc gia đều sốt ruột.

- Cậu sắp thành kẻ địch của toàn bộ quốc gia rồi. Ha ha. Cho nên chúng tôi hy vọng cậu có thể hợp tác với quốc gia, sát nhập công ty viễn thông Vân Môn thành một ngành thông tin của quốc gia. Ít nhất phải để cho quốc gia khống chế loại sóng truyền tin này. Đương nhiên, quốc gia sẽ không thiệt thòi cho tập đoàn Vân Môn của cậu.

Lão già này nói xong, vài vị ngồi ở đây đều có chút mong chờ nhìn Lâm Vân. Đương nhiên bọn họ đều hy vọng Lâm Vân đáp ứng. Nếu Lâm Vân không đáp ứng, thì đôi bên coi như muốn vạch mặt. Nếu bức Lâm Vân di rời tới nước ngoài, thì đây chính là một tổn thất lớn với quốc gia. Chuyện Lâm Vân diệt cả tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, những người ngồi ở đây không ai là không biết. Nên ai có thể khẳng định lưu lại được Lâm Vân? Huống hồ, Lâm Vân còn là cháu trai của Lâm Lộ Trọng.

Lâm Vân cười nhạt, trầm mặc một lát. Hắn suy nghĩ, kỹ thuật này không thể không giao ra được rồi. Cho dù không giao cho nước này, thì tới nước khác cũng không tránh được kết quả như vậy. Nếu không giao thì tập đoàn của hắn sẽ trở thành nơi mà cả dư luận thế giới đả kích.

Giao cho bọn họ thì có thể, nhưng giao như thế nào mới là vấn đề lớn nhất. Mình chắc chắn sẽ không chịu thiệt thòi. Cũng tuyệt đối không để điện thoại của công ty bị bất kỳ kẻ nào nghe trộm.

Xem ra chỉ có thể lấy tiền để đổi. Lâm Vân thầm than một tiếng. Tuy mình không hứng thú gì với tiền bạc, nhưng cũng không thể miễn phí giao kỹ thuật cho người khác. Đây không phải là tính cách của Lâm Vân.

Tốt nhất là lưu lại một trăm số điện thoại cho mình dùng, còn lại thì giao cho quốc gia xử lý. Cũng không thể ăn hết một chén cơm, kiểu gì cũng phải chia bớt cho người khác. Có một trăm số điện thoại này là được, không phải lo kẻ khác nghe trộm.

- Như vậy đi, tôi nguyện ý giao kênh Vân Tinh Linh, kỹ thuật sóng ngắn cùng với hệ thống điện số cho các ông. Tùy các ông sử dụng. Công ty của chúng tôi sẽ không tham dự. Từ nay về sau công ty của chúng tôi chỉ phụ trách việc sản xuất điện thoại Vân Tinh Linh. Còn quốc gia thì cung cấp đầu số và hệ thống truyền tin. Tuy nhiên, không được thu chi phí truyền sóng.

- Về phần các quốc gia khác, tôi cũng nguyện ý giao hệ thống và kỹ thuật, đương nhiên tiền là không thể thiếu. Ba ngày sau công ty của chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp báo, tuyên bố bán kỹ thuật truyền sóng cỉa Vân Tinh Linh ra ngoài. Đương nhiên, tôi chỉ bán cho các chính phủ quốc gia, sẽ không tùy tiện bán cho bất kỳ công ty tư nhân nào.

Lâm Vân âm thầm tự nhủ, chỉ có thể làm như vậy. Bằng không một khi thư từ qua lại của thế giới bị lộn xộn, sẽ xuất hiện các nhân tốt không ổn định.

Hắn tin tưởng, mặc kệ hệ thống này bao nhiều tiền, bất kỳ quốc gia nào cũng đều muốn mua.

Nghe Lâm Vân nói như vậy, vài vị ở đây mới thở phào một cái. Làm như vậy là tốt nhất, chỉ cần có kỹ thuật này là được. Vốn sợ Lâm Vân không đồng ý, xem ra Lâm Vân vẫn tương đối phối hợp. Bởi vi Lâm Vân đang nắm trong tay một tổ chức có thể tiêu diệt toàn bộ tổ chức Hắc Thủ Băng Đao mà không để lại dấu vết. Đây là một cỗ lực lượng mà không ai là không dè chừng.

Tuy bọn họ đã từng điều tra tổ chức sau lưng Lâm Vân rồi, nhưng lại không hề tìm được dấu vết nào. Xem ra tổ chức kia là ở nước ngoài, chứ không ở trong quốc nội.

Thấy chuyện thứ nhất đã đàm phán ổn thỏa, hào khí trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Lâm Lộ Trọng cũng thở phào một hơi. Nói thật, tuy Lâm Vân là cháu trai của ông ta, nhưng ông ta biết mình không có cách nào chi phối được nó. Bản lãnh và suy nghĩ của đứa cháu trai này đã không cần phải ông ta chỉ dạy cái gì. Có lẽ ông ta chỉ có thể giúp đỡ nó ở một số ít chi tiết. Việc lớn thì Lâm Vân căn bản không cần ông ta hỗ trợ giải quyết.

Giống như chuyện liên quan tới Tần gia lần trước, tuy ông ta muốn giúp đỡ, nhưng còn chưa có đợi sự trợ giúp của ông ta, Lâm Vân đã một mình giải quyết rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Lộ Trọng ho khan một tiếng:

- Tiểu Vân, vị này là Từ gia gia. Cháu gái của ông ta, Từ Nhân chắc cháu cũng quen biết.

- Ha ha, tốt, quả nhiên là một nhân vật phong vân, vừa tuấn tú lại lịch sự. Khó trách cháu gái tôi luôn nhắc tới cậu. Tuy nhiên lần này tôi lại có một việc cần cậu hỗ trợ.

Thanh âm của Từ Trường Thâm rất to rõ.

Lâm Vân cười khổ một tiếng. Từ Trường Thâm đã lên tiếng thì chắc có liên quan tới quân ủy. Nếu là quân ủy thì hắn không dễ cự tuyệt. Muốn cự tuyệt thì phải thừa dịp ông ta còn chưa nói ra thì cự tuyệt trước.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền vội vàng đứng lên, lễ phép nói:

- Nguyên lai là Từ gia gia. Tôi đã nghe Tam gia gia đã nói về ông nhiều lần. Có thể làm việc cho Từ gia gia, trong lòng tôi cầu còn không được….

Lâm Vân nói tới đây, vài lão gia hỏa thầm kêu không ổn. Tên tiểu tử này quá khôn khóe và dối trá. Rõ ràng thừa dịp lão Từ còn chưa nói ra yêu cầu, định ngăn cản trước. Xem ra hắn căn bản không muốn ra sức cho quốc gia.

Quả nhiên Lâm Vân nói tiếp:

- Chỉ là, em gái của vợ tôi đã mất tích vài năm. Vợ của tôi rất nhớ con bé. Hôm qua tôi cũng đã đáp ứng cô ấy đi tìm em vợ. Cho nên….

- Khoan, đừng vội cự tuyệt, chuyện này đương nhiên sẽ không để cậu bị thiệt thòi. Nhất định sẽ khiến cho cậu thỏa mãn. Ha ha, lão Lâm, ông nói xem.

Chương 287 (2): Đàm phán

Nói chuyện là người mà Lâm Vân cho là khôn khéo nhất, bộ trưởng bộ quốc phòng, lão Lưu.

Lâm Lộ Trọng nhấc chén trà lên uống nhằm che dấu tâm tư của mình. Trong lòng tự nhủ, nếu tôi có thể sai khiến được đứa cháu kia, thì đâu cần ông phải nhắc. Tuy nhiên, đã nhắc tới mình, thì cũng không thể không lên tiếng. Đành phải nhìn Lâm Vân, cười khổ nói:

- Kỳ thực, việc lần này cũng không tốn quá nhiều thời gian của cháu đâu. Hơn nữa, cháu không cần phải lập tức đi làm. Nếu không cháu nghe Từ gia gia nói một chút.

Trong lòng Lâm Vân âm thầm căm tức. Đã là gia gia thì phải hướng về cháu trai mới đúng. Liền âm thầm quyết định, nếu là chuyện nguy hiểm, tuyệt đối không đi làm

Từ Trường Thâm thấy Lâm Vân không có ý phản bác, lập tức thu hồi nụ cười, nghiêm túc nói:

- Long Ảnh là do cậu huấn luyện nên cậu phải biết chuyện này.

Lâm Vân không thể không bội phục khẩu tài của lão Từ. Câu đầu tiên đã cắt đường lui của mình. Khiến mình không thể không để ý. Thời gian mình ở cùng các đội viên Long Ảnh tuy chỉ là ngắn ngủi mấy tháng, nhưng đã bị sự nhiệt huyết và tình cảm huynh đệ của bọn họ khi ở rừng rậm Amazon làm cho cảm động. Thậm chí còn có vài người đội viên đang làm cho công ty của mình.

Nếu như có liên quan tới Long Ảnh, Lâm Vân thật không tốt cự tuyệt.

Từ Trường Thâm thấy thần sắc của Lâm Vân quả nhiên chuyển thành chú ý, mới mỉm cười, nói tiếp:

- Lần này Long Ảnh liên tiếp mất đi năm người đội viên. Ngay cả đội trưởng Thái Giang cũng bị trọng thương…

Lông mi của Lâm Vân giương lên, nếu không phải người nói chuyện là Từ Trường Thâm thì hắn đã nhấc cổ lên hỏi rồi. Rõ ràng mất liên tiếp năm người huynh đệ Long Ảnh, là ai mà có thể lợi hại như vậy?

Về công về tư, Lâm Vân cũng sẽ không để hung thủ nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Lúc trước tổ chức Hắc Thủ Băng Đao mới bắt cóc Vũ Tích, đã bị Lâm Vân hủy diệt. Tuy Lâm Vân không phải là người có thù tất báo, nhưng là một người ân oán phân minh. Huống hồ Long Ảnh là do hắn tốn công sức đào tạo.

Thấy lông mày của Lâm Vân nhăn lại, Từ Trường Thâm tiếp tục nói:

- Lúc đầu quân ủy cũng cho rằng là do các đội quân đặc công khác ám toán. Nhưng về sau mới phát hiện không phải là như vậy. Lần hành động mang tính quốc tế kia, biểu hiện của Long Ảnh chúng ta là tốt nhất.

- Hổ Nha chỉ có một nửa số người trở về. Thậm chí có mấy đội đặc công của mấy quốc gia tham gia, chỉ trở về một hai người…

Lâm Vân nghe vậy, liền suy nghĩ không biết là ai có sức chiến đấu cường đại như vậy? Là tu sĩ sao? Hay là cái đĩa bay lần trước? Lẽ ra cái đĩa bay kia sẽ không nhanh chóng trở về mới đúng. Theo như phỏng đoán của Lâm Vân, ít nhất phải vài năm nó mới quay lại. Chẳng lẽ thực sự có nền khoa học kỹ thuật vượt qua tất cả mọi hành tinh? Chỉ cần một thời gian ngắn ngủi mấy tháng là có thể di chuyển tới Địa Cầu? Tuy có nhiều nghi vấn, nhưng Lâm Vân không lên tiếng hỏi.

## 352. Chương 288: Không Ngừng Đưa Ra Điều Kiện

Từ Trường Thâm tán thưởng nhìn Lâm Vân nói:

- Sau khi đội đặc công quốc tế chỉnh hợp, tới chỗ đã từng xuất hiện qua đĩa bay kia xem xét thì gặp phải hai tên nam tử che mặt kỳ quái. Bọn chúng có dáng người thấp, nhưng lại sử dụng một loại vũ khí vô cùng khủng bố. Một trăm sáu mươi người đặc công tinh anh của quốc tế, gặp phải hai người này, chỉ trở lại có sáu mươi bảy người. Còn lại thì trong một thời gian ngắn ngủi chết hết.

- Mà hai tên kỳ quái kia sau khi giết người, thì đã biến mất không thấy tung tích. Hiện tại vẫn chưa xác định được thân phận của bọn chúng. Không biết là người Địa Cầu hay là người ngoài hành tinh. Cũng không biết hai tên đó đi về hướng nào. Nhưng mặc kệ bọn chúng đi đâu, nếu quả thật bọn chúng là người ngoài hành tinh, thì sự việc trở nên rất nghiêm trọng.

- Xét thấy sức chiến đấu của đội viên Long Ảnh là mạnh nhất trong đội đặc công quyết tế, trải qua hội liên hiệp quyết định, hy vọng cậu, vốn là huấn luyện viên của Long Ảnh, có thể đảm nhiệm chức chỉ huy đội đặc công quốc tế.

Sắc mặt của Lâm Vân lạnh dần. Vì đội viên của Long Ảnh báo thù, không nói hắn cũng đi. Nhưng trải qua hội liên hiệp quyết định? Cái hội đấy thì có quyền gì mà quyết định mình? Thật là trò cười. Hơn nữa, điều này cũng chứng tỏ bọn họ chỉ muốn mình đi làm pháo hôi mà thôi.

Cho nên Lâm Vân không muốn hợp tác gì với cái hội liên hiếp kia, chỉ tổ lãng phí thời gian của hắn. Hiện tại thời gian của hắn quý giá vô cùng, nào có rảnh để đi làm những việc kia. Nếu thật sự có thời gian, còn không bằng đi chơi công viên với lão bà.

Mình không phải anh hùng, cũng không phải là người theo chủ nghĩa quốc tế. Mục đích của mình là người thân được sống một cuộc sống tốt đẹp và mau chóng tu luyện tới chín sao. Chỉ có thể mà thôi. Giúp đội viên của Long Ảnh báo thù, cho dù Từ Trường Thâm không nói, mình cũng sẽ đi. Nhưng vì đội đặc công quốc tế bán mạng, hắn còn không cao thượng như vậy.

Nhìn sắc mặt vốn bình tĩnh chuyển dần sang lạnh lẽo của Lâm Vân , là mọi người biết, hắn đang rất bất mãn.

Chỉ huy đội đặc công quốc tế là một cái chức vụ rất vang dội. Hơn nữa còn là một vinh dự cho quốc gia. Vậy mà tiểu tử Lâm Vân này rõ ràng giống như không quan tâm vậy. Lâm Lộ Trọng rất là xấu hổ, Từ Trường Thâm cũng không khá hơn chút nào.

Thấy Lâm Vân không lên tiếng, Từ Trường Thâm lần nữa nói:

- Nghe nói cậu đang thu thập vật này?

Từ Trường Thâm nói xong, lấy ra một viên linh thạch. Lâm Vân thấy vậy, trong lòng liền căng thẳng. Đây không phải là vật hắn muốn thu thập, mà là bức thiết phải cần.

Thấy Lâm Vân quả nhiên lộ ra vẻ hứng thú, Từ Trường Thâm giống như con hồ ly già vậy, mìm cưởi đặt linh thạch ở trên bàn.

Hàn Vũ Tích nhìn thấy lão nhân kia lấy ra một viên linh thạch, giống như câu cá. Mà mồi dụ của ông ta rõ ràng là lão công của mình. Đột nhiên trong lòng Hàn Vũ Tích rất là cảm động. Lâm Vân vì một viên linh thạch mà kích động như vậy, tuy bên ngoài của hắn có vẻ bình tĩnh, nhưng mình vẫn có thể cảm giác ra được. Vậy mà Lâm Vân lại giao cho mình mấy chục viên linh thạch để mình tu luyện. Chính mình còn tưởng thứ này tuy khó lấy, nhưng không phải là đặc biệt khó lấy.

Lúc này mới biết linh thạch có ý nghĩa như thế nào với Lâm Vân. Hắn đối xử với mình thật là tốt. Nghĩ tới đây hai mắt của Hàn Vũ Tích đỏ lên, nắm lấy tay của Lâm Vân.

Lâm Vân đang suy nghĩ, lão Từ dùng linh thạch để câu mình, không biết ông ta có bao nhiêu linh thạch như vậy. Nếu ông ta có nhiều, thì đáp ứng điều kiện kia không có vấn đề gì, chỉ là thay đổi một chút mà thôi. Nhưng nếu chỉ là một viên linh thạch, thì chưa đủ để hắn thỏa mãn.

Sau này mình đi sơn mạch Hoành Đoạn tìm giáo phái Âm Nguyệt Quan kia. Nói không chừng có thể kiếm được rất nhiều linh thạch ở đó. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng, nhưng không phải không thể.

Lão Từ này chắc là biết chuyện Lý Ly mang theo một viên linh thạch tới rồi mình buông tha cho Lý gia. Nên cũng nghĩ rằng, chỉ cần một viên linh thạch như vậy, sẽ khiến mình đi vào khuôn khổ. Nhưng ông ta lại không biết, mình đã sớm không để một viên linh thạch vào mắt.

Linh thạch đương nhiên là thứ tốt, nhưng một viên sao có thể đủ cho hắn đáp ứng cái gì. Vũ Tích đột nhiên cầm tay của hắn, hắn đương nhiên biết suy nghĩ của nàng. Nhéo nhéo tay của Vũ Tích, ra hiệu cho nàng yên tâm.

Vài lão nhân trông thấy Lâm Vân không còn hứng thú, liền biết một viên linh thạch này còn chưa đủ để đưa ra điều kiện với Lâm Vân. Đều âm thầm cười khổ, khẩu vị của anh chàng Lâm Vân này càng lúc càng lớn.

- Tôi có thể nói lai lịch của viên đá này cho cậu biết. Tuy hiện tại chỉ có một khối, nhưng không chừng chỗ đấy còn có.

Từ Trường Thâm thấy chỉ một viên đá không có tác dụng, liền đưa thêm đòn sát thủ. Một nơi có thể có mỏ đá như vậy, chắc anh chàng này phải hứng thú chứ.

Không nghĩ tới, ông ta vừa dứt lời, Lâm Vân đã nói:

- Không cần đâu, viên linh thạch này là các ông đào được ở dãy núi Vân Quý.

Mấy người ngồi đây nhìn nhau. Bọn họ đâu biết Lâm Vân đã sớm dùng thần thức để kiểm tra rồi. Linh khí bên trong khối linh thạch này ngang ngửa với mấy khối linh thạch mà mình tìm được ở đấy, nên thuận miệng suy đoán một chút. Mà nhìn biểu lộ của vài vị này, xem ra mình đã đoán đúng.

- Chắc cậu cũng biết về tổ chức dị năng của quốc gia phải không. Loại đá này gọi là đá Bạch Hà. Quốc gia của chúng ta có bốn người Luyện Khí Sĩ. Nhưng người có tu vi cao nhất lại mất tích từ hôm qua. Luyện Khí Sĩ rất khó kiếm, toàn là nhân tài trụ cột của quốc gia.

- Lần này, chúng tôi còn mời thêm một người Luyện Khí Sĩ để hỗ trợ cậu. Cậu phải biết rằng, cơ hội này không phải ai cũng có được. Cậu tu luyện chính là công phu nội gia, nếu có một người Luyện Khí Sĩ chỉ đạo, phỏng chừng cậu sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Cậu thấy thế nào?

Từ Trường Thâm xuất ra con bài cuối cùng để dụ Lâm Vân.

Lâm Vân âm thầm cười lạnh, chỉ đạo mình? Cái tên bại hoại mạnh nhất của các ông đã bị tôi một mồi lửa đốt chết rồi, còn mang người khác ra dạy tôi? Tuy nhiên, hắn vẫn cảm kích dụng tâm của Từ Trường Thâm. Chắc ông ta không có ý gì khác, chỉ là muốn nhìn xem mình có thề chuyển từ cổ võ sang Luyện Khí Sĩ hay không.

Xem ra mình phải lộ ra vài tay, bằng không lại xuất hiện mấy tên nữa, khiến cho đôi bên đều không xuống đài được.

Thấy Lâm Vân không nói gì, Từ Trường Thâm mỉm cười nói:

- Gọi đạo trưởng Hà Ngụ tới đây một lát.

Lâm Vân đã sớm nhìn ra đằng sau của Từ Trường Thâm có giấu hai người vệ binh, nhưng không nói ra. Quả nhiên không bao lâu sau, thì có một đạo sĩ hơn ba mươi tuổi đi tới. Nói thật, Lâm Vân không có hảo cảm gì với đạo sĩ cả. Bởi những người đạo sĩ mà hắn từng gặp, đều không phải là thứ tốt gì.

Cho nên tên đạo trưởng Hà Ngụ vừa đi vào, Lâm Vân không đứng lên chào hỏi. Nhưng vài vị lãnh đạo đều biểu hiện phi thường khách khí với y. Hà Ngụ là ai, là bán tiên có thể phóng ra hỏa cầu trong truyền thuyền a. Thậm chí y có thể nhảy qua một bức tường cao hơn 4m. Nếu không phải sợ quá mức rêu rao, thì quốc gia đã cho tay Hà Ngụ này đi tham gia thế vận hội Olympic rồi. Kiểu gì y chẳng dành được huy chương vàng.

Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân và vợ của nó không có ý đứng lên, có chút sốt ruột. Trong lòng tự nhủ, đứa cháu trai này của mình quả thực quá kiêu ngạo.

Mấy vị thủ trưởng kia nhìn thấy Lâm Vân như vậy, sắc mặt cũng rất khó coi. Nếu không phải bọn họ coi trọng Lâm Vân và thế lực sau lưng hắn, thì đã lên mặt trách vấn rồi. Ngay cả thủ trưởng số một có ấn tượng tốt với hắn cũng phải thở dài. Bản lĩnh của tiểu tử Lâm Vân này là có, nhưng hắn không biết núi cao còn có núi cao hơn sao? Làm người không nên quá mức kiêu ngạo.

Xem ra đợi lát nữa phải bảo Hà Ngụ cho hắn mở mang tầm mắt, cho hắn biết trên đời này còn có rất nhiều người lợi hại hơn hắn. Không biết lúc Hà Ngụ bắn ra cầu lửa, thì biểu lộ của Lâm Vân sẽ như thế nào.

Hà Ngụ thấy đôi nam nữ kia rõ ràng không để ý tới mình, trong lòng rất tức giận. Tuy nhiên khi y trông thấy Hàn Vũ Tích, lập tức như bị điện giật, đã sớm quên chuyện hai người thất lễ với y.

“ Nữ nhân này quả thực là xinh đẹp, tại sao trước kia mình chưa từng thấy qua một cô gái xinh đẹp như vậy nhỉ? Quả thực là tuyệt sắc khuynh thành”

Y liền quyết định, vô luận thế nào cũng phải thu phục nữ nhân kia vào trong tay.

Từ Trường Thâm nhìn thấy biểu lộ của Hà Ngụ như vậy, thầm kêu không tốt. Không nghĩ tới tay Hà Ngụ này lại không biết khống chế bản thân như vậy. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng không thể trách y được, một nữ tử mỹ mạo như Hàn Vũ Tích, ai thấy chẳng động tâm? Bọn họ đã già rồi, đương nhiên là không nghĩ như vậy. Nhưng nếu thay đổi là một người trẻ tuổi, phỏng chừng cũng biểu lộ như Hà Ngụ.

Từ Trường Thâm vội vàng ho khan một tiếng, cảnh tỉnh Hà Ngụ. Hà Ngụ trông thấy Lâm Vân nhìn mình cười lạnh, trong mắt hiện lên một tia sát khí, không hề có ý giấu diếm. Trong lòng cũng hừ lạnh một tiếng, đã coi Lâm Vân như một người chết. Ngay cả thủ trưởng Lưu cũng nhìn thấy tâm tư của Hà Ngụ. Nhưng không biết nói thế nào. Chỉ có thể thầm than Lâm Vân không may. Cũng không thể phái người, hai mươi bốn tiếng bảo vệ Lâm Vân a.

## 353. Chương 289: Ngài Là Thần Tiên?

Hơn nữa, Hà Ngụ muốn giết người chẳng lẽ còn sẽ lưu lại dấu vết sao? Không có bằng chừng, cho dù quốc gia biết Hà Ngụ giết người, cũng sẽ không làm gì được y. Ai biết có một ngày nào đó cần y hỗ trợ hay không? Huống hồ nghe nói, Luyện Khí Sĩ tới một mức độ nào đó có thể bay lên trời. Quốc gia cũng không muốn đắc tội với một người có tiềm lực như vậy.

Từ Trường Thâm đã hối hận khi để Hà Ngụ trông thấy vợ của Lâm Vân. Lâm Lộ Trọng thở dài một tiếng. Biết việc này đã không thể vãn hồi. Nhưng nếu y muốn đánh chủ ý tới cháu dâu của mình, cho dù mình liều mạng cũng không để cho y làm được.

Vài vị thủ trưởng đều cảm thấy bất mãn với thái độ của Hà Ngụ. Nhưng cũng không đồng ý với sự thất lễ của Lâm Vân.

Lâm Vân đột nhiên đứng dậy. Mấy người trông thấy Lâm Vân đứng lên đều rất là vui vẻ. Ngóng trông Lâm Vân có thể chào hỏi đạo trưởng Hà Ngụ để hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Nhưng cũng âm thầm căm tức thái độ chậm trễ của Lâm Vân. Tuy nhiên, Lâm Vân không có nhìn Hà Ngụ, mà chỉ là chào từ biệt bốn vị thủ trưởng.

Mấy người sững sờ, ngay cả thủ trưởng số một đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tiểu tử Lâm Vân này cho rằng chỗ này muốn tới là tới, muốn đi là đi sao. Lâm Lộ Trọng cũng âm thầm sốt ruột.

Lâm Vân đã sớm biết có thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt ở bên ngoài.Tuy nhiên hắn giống như không trông thấy vẻ kinh ngạc của các vị thủ trưởng, tiếp tục nói:

- Đề nghị của Từ gia gia, tôi sẽ xem xét. Còn về tên đạo sĩ Hà này, tôi muốn dẫn y tới một nơi để hỏi vài chuyện.

Lâm Vân nói tới đây, khuôn mặt của vài vị thủ trưởng đều đen lên. Ngay cả Từ Trường Thâm vốn giữ gìn cho Lâm Vân cũng sắc mặt tối sầm:

- Chỗ này không phải là chỗ cậu muốn tới là tới, muốn đi là đi. Tôi biết bản lãnh của cậu, nhưng cậu phải đặt an nguy của quốc gia lên trên hết. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy.

Từ Trường Thâm tức giận nói, nhưng ông ta cũng có ý tốt trong đó. Lâm Vân mỉm cười, biết nếu mình không lấy ra vài trò, thì mấy vị trưởng bối này còn muốn gây khó dễ cho mình.

- Ngươi tới đây, Hà Ngụ.

Hà Ngụ cười lạnh một tiếng, còn chưa nói gì, thì đột nhiên cảm giác mình không tự chủ được trượt tới bên người Lâm Vân.

Vài vị thủ trưởng đều cho rằng Hà Ngụ chủ động đi tới, đang muốn lên tiếng nhắc nhở đạo trưởng Hà không nên chấp nhặt Lâm Vân. Nhưng chỉ có Hà Ngụ là tự biết, sắc mặt của y đã tái nhợt, đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Y đã biết mình gặp phải loại người nào. Một người chỉ cần khẽ vẫy tay là mình liền tự động bị kéo tới, là đủ biết thực lực của hắn lớn hơn mình gấp trăm lần.

- Tiểu Vân, hiện tại đạo trưởng Hà là tổ trưởng tổ dị năng, cháu đừng làm xằng làm bậy. Huống hồ nơi đây không phải là nơi cháu có thể tùy tiện động chân động tay.

Lâm Lộ Trọng biểu hiện là nhắc nhở Lâm Vân, nhưng trên thực tế là cũng đang nhắc nhở Hà Ngụ, không được làm hại cháu trai của mình.

- Tam gia gia, chúng ta trở về rồi hẵng nói. Tạm biệt vài vị thủ trưởng.

Lâm Vân nói xong, liền một tay nắm Hàn Vũ Tích, một tay chộp áo của Hà Ngụ xoay người biến mất.

Từ Trường Thâm đang muốn bão nổi, thì đột nhiên ngây dại. Vài vị thủ trưởng cũng đều ngây dại. Bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Vân đã biến mất tại chỗ. Đây là bổn sự gì vậy? Chưa từng nghe ai nói qua. Người Lâm Vân này là ai? Phải mấy phút sau, vài vị thủ trưởng mới kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau. Thì mới phát hiện không ai ở đây hiểu về cháu trai của Lâm lão.

- Thông báo cho đội trưởng đội cảnh vệ tới đây.

Thủ trưởng số một lên tiếng.

Rất nhanh đội trưởng đội cận vệ đã đi vào. Vừa tới liền chào theo nghi thức quân đội.

- Các cậu có nhìn thấy người nào đi ra ngoài không?

Từ Trường Thâm không chờ đợi được hỏi.

- Báo cáo thủ trưởng, chỗ này vẫn được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Trước mắt không phát hiện ra bất kỳ người nào đi ra ngoài.

Người đội trưởng đội cảnh vệ một bên báo cáo, một bên suy nghĩ, địa hình của nơi này không phức tạp, chẳng lẽ có một người đi ra mà mình lại không biết? Vậy thủ trưởng hỏi vậy là có ý gì? Huống hố nơi này chỉ có một lối ra, người nào đi qua mà chả biết.

- Tốt lắm, cậu đi xuống đi.

Từ Trường Thâm nhận được câu trả lời liền ra lệnh cho người đội trường rời đi.

Vài vị thủ trưởng lúc này mới quay sang nhìn Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng cũng đồng dạng chưa thanh tỉnh. Thấy mấy ngươi nhìn mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Muốn nhấc chén trà lên uống một ngụm thì phát hiện nước trà trong chén đã hết.

…..

Lâm Vân bay tới một địa phương vắng vẻ rồi vứt Hà Ngụ xuống mặt đất.

Mất nửa ngày Hà Ngụ mới kịp phản ứng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lâm Vân hỏi:

- Ngài có thể bay? Ngài thực thần tiên sao?

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên tát y một cái. Hắn rất căm tức khi cái tay Hà Đạo này không hề kiêng kỵ, mê đắm nhìn vợ của mình. Tát xong hai phát, Lâm Vân mới lạnh lùng nói:

- Hiện tại là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta.

- Vâng, vâng tiên tưởng, ngài cứ hỏi đi.

Toàn thân của Hà Ngụ đã run rẩy, nhổ ra một ngụm máu mang theo vài cái răng. Một bên run rẩy vì sợ hãi, một bên kích động vì được gặp thần tiên.

- Hiện tại tu vi của ngươi là Luyện Khí Kỳ tầng năm. Ngươi đã tu luyện bao lâu để được như vậy. Và dùng phương pháp gì tu luyện?

Lâm Vân lạnh giọng nói.

- Hồi bẩm tiên trưởng, tiểu đạo bắt đầu tu luyện từ lúc bảy tuổi, tổng cộng đã tu luyện được ba mươi năm. Tầng năm thì mới ở tháng trước đột phát. Còn phương pháp tu luyện thì do sư phụ truyền cho tôi pháp quyết vận khí. Mỗi ngày đều phải luyện.

Hà Ngụ không dám giấu diếm, biết gì nói hết.

Lâm Vân gật đầu. Không có linh thạch, đan dược, cũng không có linh mạch. Ở một nơi có linh khí mỏng manh như ở đây, có thể tuy luyện tới tầng năm là không dễ dàng. Hàn Vũ Tích nghe vậy mới biết mình trong một thời gian ngắn tu luyện tới tầng thứ tư là hoàn toàn do Lâm Vân tốn không ít tâm tư cho mình. Nên càng dán sát vào người Lâm Vân, trong lòng ngọt như ăn mật.

- Sư phụ của ngươi là Mạnh Tối phải không?

Lâm Vân hỏi vậy, là xem người này có phải do tên bại hoại kia dạy không. Nếu đúng vậy thì đệ tử cũng phải là thứ tốt gì.

- Không phải.

Hà Ngụ là người rất coi thường Mạnh Tối, vội vàng nói.

- Vậy thì việc tu luyện của ngươi là do ai dạy?

Lâm Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có người mạnh hơn Mạnh Tối sao?

- Là ông nội của tôi dạy cho tôi. Theo lời của ông nội, ông đã từng gặp thần tiên ở núi Côn Luân, rồi nhặt được một quyển sách còn có một nửa. Liền coi đó là bảo bối gia truyền. Nhưng cha tôi thì chỉ có luyện tới tầng thứ ba mà thôi.

Hà Ngụ nói xong, sợ hãi nhìn Lâm Vân.

- Đưa quyển sách đó cho ta xem thử một lát.

Lâm Vân không chút do dự đưa ra vấn đề khiến Hà Ngụ khó xử.

Tuy Hà Ngụ không muốn giao quyển sách quý của mình ra, nhưng cũng không dám cãi lại lời của Lâm Vân. Liền lấy một quyển sách còn một nửa, lúc nào cũng mang theo người cho Lâm Vân.

Lâm Vân lật qua lật lại xem một lát, thì là một quyển pháp quyết Luyện Khí Kỳ đơn giản không thể đơn giản hơn. Cũng chỉ có thể luyện tới tám tầng. Liền ném trả lại cho Hà Ngụ.

Hà Ngụ thấy thần tiên không có hứng thú gì với quyển sách rách nát của mình, liền vội vàng cất đi. Cũng đúng, đã là tiên rồi, sao còn hứng thú với quyển sách của mình. Buồn cười lúc nãy mình còn động tâm tư với tiên nữ. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh lại rơi sau lưng. Không biết kế tiếp mình sẽ chịu trừng phạt gì, không khỏi lo sợ bất an.

- Ngươi nói trong núi Côn Luân có thần tiên? Ngươi đã gặp qua chưa?

Lâm Vân lần nữa hỏi Hà Ngụ.

- Tôi chưa từng thấy trông thấy qua. Theo lời của cha tôi nói, tám mươi năm trước, ông nội và cụ của tôi đi vào trong núi hái thuốc. Thì nhìn thấy thần tiên đánh nhau ở đằng xa. Đợi cho hai vị thần tiên này đánh nhau xong một lúc lâu, cụ của tôi mới dám dẫn theo ông nội của tôi đi ra bụi cỏ. Cuối cùng thì nhặt được nửa cuốn sách ở chỗ đánh nhau đó.

Hà Ngụ không biết hai vị thần tiên trước mắt này có thể hay không tịch thu lại tiên thư của mình, nên cảm thấy rất lo lắng.

Lâm Vân vốn tính toán giết cái tay Hà Ngụ này, nhưng hiện tại giết y rồi, thì ai cũng biết là mình giết. Vậy thì quả thực là bác mặt mũi của vài vị thủ trưởng. Nghĩ tới đây, liền giờ tay lên nói:

- Hôm nay chỉ lấy một con mắt của người rồi tha mạng chó của ngươi. Lần sau đừng để ta gặp lai, nếu không là ta sẽ giết chết.

Nói xong, Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích lập tức bay đi.

Hà Ngụ sờ sờ một con mắt đã không biết mất lúc nào, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. May mà thần tiên chỉ lấy một con mắt của mình. Có thể tưởng tượng, nếu không phải vì vài vị thủ trưởng, thì mạng nhỏ của mình đã không còn.

Bất kể là vì nguyên nhân nào, Hà Ngụ cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Vội vàng đi ra đường cái gọi một chiếc xe rồi trở về chỗ ở. Y biết mình còn phải đối mặt với rất nhiều nghi vấn, nhưng y cũng không dám quay trở về lão viện.

## 354. Chương 290: Nhu Tình Như Nước

Trong núi Côn Luân lại có thần tiên? Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích rơi xuống một ven đường vắng lặng, chuẩn bị ăn chút gì đó rồi quay trở về. Trong lòng còn đang suy nghĩ chuyện này. Hắn biết chỗ đấy nhất định là có người Tu Chân ẩn dấu. Không biết qua mấy chục năm rồi, những người này còn ở đó hay không?

- Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích cùng Lâm Vân đỗ xuống ven đường, lại không nhịn được kích động trong lòng, ôm chặt lấy Lâm Vân.

- Sao vậy Vũ Tích? Không phải em hay gọi anh là lão công sao? Như thế nào lại thành Lâm Vân rồi?

Lâm Vân thầm nghĩ sao Hàn Vũ Tích mạnh bạo thế nhỉ. Bình thường ở những chỗ đông người, nàng nhiều nhất chỉ dám nắm tay mà thôi. Hôm nay rõ ràng còn ôm lấy mình. Phải biết rằng, tuy chỗ này khá vắng vẻ, nhưng một nơi tấp nập như Yên Kinh, vắng vẻ cũng thường có người qua lại.

- Cảm ơn anh.

Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, trong mắt tràn đầy nhu tình.

Lâm Vân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nàng chắc cảm động vì mình đã đưa hết linh thạch tiết kiệm cho nàng. Trong lòng cũng tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn Vũ Tích nói:

- Có gì đâu, chúng ta là vợ chồng mà, đừng nên suy nghĩ nhiều.

- Em thực hối hận, lúc trước ở sơn trang Tương Hồ, em lại đối xử với anh như vậy. Em…Yêu anh là hạnh phúc lớn nhất của em. Nhưng lúc trước em đối xử tệ bạc với anh, vì sao anh còn tốt với em như vậy? Em cũng không biết linh thạch lại trân quý với anh như vậy. Hôm nay em trông thấy tay đạo sĩ kia hơn ba mươi năm mới luyện tới Luyện Khí tầng năm. Thì em mới biết em cỡ nào hạnh phúc.

- Em còn mười viên linh thạch trong người, anh cầm hết đi, chờ anh tu luyện cao hơn, em lại…

Lời của Hàn Vũ Tích còn chưa hết, Lâm Vân đã dùng miệng chặn lại miệng của nàng. Hàn Vũ Tích cũng nhiệt liệt đáp lại. Hai người dường như đã quên chỗ này là ven đường.

Một hồi lâu sau, Lâm Vân mới buông Hàn Vũ Tích ra, nhẹ giọng nói bên tai của nàng:

- Tên đạo sĩ thúi kia sao có thể so sánh với Vũ Tích nhà ta được. Hơn nữa, anh muốn em tu luyện nhanh hơn là có kế hoạch khác. Đứa ngốc, em không biết anh là sắc lang à. Nhanh tu đến Trúc Cơ đây, như vậy anh có thể…Hắc hắc.

Tuy làm vợ chồng đã lâu, giữa hai người đã không còn bí mật, nhưng Hàn Vũ Tích nghe xong những lời này vẫn đỏ mặt. Bất quá lần này nàng không có ý né tránh mà càng dán vào bên tai của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói:

- Anh có sắc hay không, em là người rõ ràng nhất. Em nghe lời anh nói, cố gắng tu luyện tới Trúc Cơ, cho anh…

Trong lòng Lâm Vân chính đang ngứa, đột nhiên Hàn Vũ Tích ngừng lại. Thấy khuôn mặt của lão bà đỏ bừng, kiều diễm như hoa, Lâm Vân nhịn không được hỏi:

- Để cho anh cái gì? Đằng sau nghe không rõ lắm.

Nhưng Hàn Vũ Tích chỉ đỏ mặt, không nói thêm gì nữa. Thật lâu sau mới thở dài nói:

- Nếu không anh cũng lấy cả Nhược Sương nữa. Nhược Sương vừa đẹp người lại đẹp nết. Nếu vài năm cũng không thể Trúc Cơ, em cảm thấy thật xin lỗi anh.

Lâm Vân sửng sờ, trong nội tâm âm thầm buồn cười, lắc đầu không nói gì. Tuy hắn không để ý với chế độ một vợ một chồng ở thế giới này. Nhưng hiện tại hắn chỉ yêu có một mình Vũ Tích mà thôi. Nếu nói Nhược Sương là cô gái tốt, thì Tĩnh Như, Cam Dao, thậm chí Ninh Vi hoặc là Xung Hi gặp ở Thanh Hóa, có ai không phải là cô gái tốt đâu?

Cứ thấy xinh đẹp là lấy về, từ nay về sau còn không biết muốn kết hôn bao nhiêu người vợ. Hơn nữa, mình còn có Thanh Thanh, nhỡ đâu về sau mình có thể gặp lại nàng thì sao?

- Em nói là thật lòng.

Hàn Vũ Tích đương nhiên không muốn Lâm Vân lấy quá nhiều lão bà. Không một nữ nhân nào là yêu mến lão công có nhiều người vợ. Nhưng mấy năm qua nàng luôn cảm thấy áy náy với Lâm Vân. Sớm biết như vậy, lúc đầu ở Phần Giang, mình cùng với hắn đã làm chuyện vợ chồng rồi. Cũng không cần tu luyện làm gì. Ai quan tâm tới Trúc Cơ hay không Trúc Cơ cơ chứ?

Trong lòng Lâm Vân cảm động, lần nữa hôn nhẹ môi Hàn Vũ Tích nói:

- Con gái tốt có nhiều lắm, chẳng lẽ về sau cứ gặp một người lại lấy một người sao/ Chẳng lẽ em muốn lão công của mình bị hấp thành da bọc xương à? Hắc hắc, quan trọng nhất chính là, vợ chồng phải có tình yêu, chứ không chỉ là việc trên giường. Nếu như anh thực sự yêu Nhược Sương…Ha ha, nói những điều nhàm chán này làm gì?

- Bại hoại…

Hàn Vũ Tích mắng một câu nhưng trong lòng rất ngọt ngào, dán ở trong ngực của Lâm Vân, không nói thêm gì. Nghĩ tới mình thiếu chút nữa bỏ lỡ người nam nhân này, Hàn Vũ Tích có chút hoảng hốt.

- Chúng ta đi thôi, ôm ấp ở chỗ này, nhiều người nhìn thấy mất.

Lâm Vân vỗ vỗ vai Hàn Vũ Tích.

- A…

Lúc này Hàn Vũ Tích mới kịp phản ứng nơi đây không phải là phòng của hai người, mà là ở ven đương. Bên kia rõ ràng đang có mấy người vụng trộm nhìn lén bên này, lập tức mặt càng đỏ. Vừa rồi là do nàng không kìm lòng được. Thật sự là mắc cỡ chết người.

Tranh thủ thời gian kéo tay Lâm Vân vội vàng rời đi. Một mực đi thật xa, Hàn Vũ Tích mới bình tĩnh lại. Nhìn Lâm Vân cười đắc ý, đang muốn nhéo người hắn một cái. Nhưng tay vừa chạm tới hông lại trở thành cái ôm nhẹ nhàng. Nàng không nỡ nhéo Lâm Vân.

- Lão công, Vân Tinh Linh kia là tâm huyết của anh, sao anh phải bán cho bọn họ?

Hàn Vũ Tích đột nhiên nhớ tới Lâm Vân vừa mới mang bán kỹ thuật của Vân Tinh Linh ra ngoài, không biết Lâm Vân có thể hay không uể oải.

- Kỳ thật, cho dù bọn họ không tìm anh, anh sẽ vẫn giao cho bọn họ. Em biết không, nếu kỹ thuật này không giao cho chính phủ các quốc gia, thì sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Viễn thông chính là mạch máu của một giốc gia. Huống hồ, anh giữ lại kỹ thuật đó có làm được gì? Cũng không thể tự động biến thành tiền, còn không bằng bán ra ngoài.

- Anh chỉ cần nắm lấy nguồn sản xuất của Vân Tinh Linh là được. Đây là sản phẩm mà người khác không làm nhái được. Cho dù bọn họ biết được kỹ thuật của anh, nhưng không có tài liệu của anh, thì không làm được thiết bị truyền tin. Dù làm được thì khoảng cách truyền tin nhiều nhất chỉ là 200km mà thôi.

- Mà kỹ thuật này sắp được biến thành tiền. Còn Vân Tinh Linh vẫn là sản phẩm chính để truyền tin. Tại sao lại không làm? Em nói xem.

Lâm Vân nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích bừng tỉnh đại ngộ:

- Vậy mà em tưởng anh trở thành người đại công vô tư rồi. Quả nhiên là có đạo lý. Khó trách anh còn muốn bán kỹ thuật này cho các quốc gia khác.

Lâm Vân rất xẩu hổ, chẳng lẽ trong mắt lão bà của mình, mình chính là một gian thương sao?

Thấy biểu lộ kỳ quái của Lâm Vân, Hàn Vũ Tích thản nhiên cười:

- Anh càng không khéo càng tốt em sẽ không lo bị đói chết.

Nói xong, đột nhiên tựa vào người Lâm Vân, sau nửa ngày mới lên tiếng:

- Anh biết không, ngày đó lúc anh tìm việc ở chợ việc làm, em cũng ở đó. Lúc đó anh biết em nghĩ như thế nào không?

Lâm Vân nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, đột nhiên nhớ tới Trương Tuyền. Không biết cô nàng có đôi mắt câu hồn ấy bây giờ như thế nào rồi? Lần trước còn bị bọn Hải Tặc bắt cóc, mà mình trong lúc vô tình đã cứu cô ta.

- Lúc ấy, trong lòng em nghĩ, muốn anh theo em trở về. Cho dù em làm việc nuôi anh cũng được. Nhưng khi em ngẩng đầu lên nhìn, thì đã không biết anh đi chỗ nào. Về sau gặp anh thì đã trở thành anh nuôi em…

Hàn Vũ Tích không đợi Lâm Vân trả lời, đã tự nói.

Lâm Vân sửng sốt một chút, thật không ngờ lúc mình đi tìm việc làm ở chợ việc làm thì Hàn Vũ Tích cũng nhìn thấy. Lúc đó mình chỉ mới ngưng tụ được Tinh Vân, ngay cả khả năng bảo vệ bản thân cũng khó. Thấy Hàn Vũ Tích đang chìm đắm trong hồi tưởng, vội vàng trêu ghẹo:

- Nếu biết lúc đó em yêu anh như vậy, thì anh đã không cần tìm công việc rồi. Liền trở thành tiểu bạch kiếm cho em nuôi sống thì tốt. Thật sự là thất sách a.

Hàn Vũ Tích lần nữa ôm sát cánh tay của Lâm Vân,, lắc đầu nói:

- Lúc em thấy nữ nhân kia lừa anh, em rất là tức giận. Tuy nhiên, lúc đó em chưa yêu anh. Lão công, anh có thể nói cho em biết, anh thích em lúc nào không? Em thực sự rất muốn biết.

Nói xong, Hàn Vũ Tích dừng lại, xuất thần nhìn khuôn mặt của Lâm Vân, giống như muốn nhìn thấy đáp án trên mặt của hắn vậy.

- Anh nghĩ hẳn là đêm sinh nhật đó, lúc anh tặng em cái vòng Tưởng Niệm. Sau đó là em nhào vào lòng anh khóc.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Trong lòng tự nhủ, loại chuyện như vậy phải về phòng nói mới đúng. Ỏ trên đường cái nói chuyện này có vẻ mất tự nhiên. Chỉ là Hàn Vũ Tích đã hỏi, hắn không muốn lảng tránh đi.

- Em cũng vậy…

Hàn Vũ Tích nhớ lại, ngày hôm sau Lâm Vân không chào mà từ biết, lúc đó trong lòng nàng rất đau đớn. Thậm chí hối hận vì sao ngày đó lại ngủ cùng với Mỹ Na. Tuy nhiên, nếu quay ngược lại thời gian, nàng cũng không có dũng khí ngủ cùng với Lâm Vân. Chỉ là ý nghĩ trong lòng mà thôi.

Lâm Vân không biết vì sao Hàn Vũ Tích lại nói lại chuyện này, sợ nàng quá mức thương tâm, vội vàng vừa cười vừa nói:

- Chúng ta tìm một chỗ ăn cơm đi.

- Vâng.

## 355. Chương 291 (1): Bức Thư

Hàn Vũ Tích nói những tâm sự này cho Lâm Vân, vì nàng sợ hãi, không biết khi nào lại phải tách lão công ra. Tuy Lâm Vân nói từ nay về sau muốn dẫn theo nàng đi khắp nơi. Nhưng một việc như ngày hôm qua, ai biết nó có hay không lại phát sinh.

Thế giới này không có bất kỳ người nào có thể tin, ngoại trừ lão công của mình. Ngay cả tổ chức dị năng quốc gia cũng có những tên bại hoại như vậy. Lúc đầu mình làm việc ở trong một công ty nhỏ, còn chưa tiếp xúc nhiều mặt trái của xã hội. Nhưng càng về sau, càng trải đời nhiều, nàng mới biết thế giới này có thật nhiều điều đen tối.

Kỹ thuật Vân Tinh Linh là do lão công của mình dùng hết tâm huyết để sáng chế ra, vậy mà người khác chỉ nói một câu, không thể không giao đi. Tuy Lâm Vân nói vô cùng có đạo lý, nhưng nàng vẫn canh cánh trong lòng. Giống như mình trước kia vậy, người nhà bắt buộc mình làm gì, mình có thể trái lại bọn họ sao?

Nếu như không phải mình có Lâm Vân, thì đã chết lặng nghe theo lời an bài của gia đình rồi. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy may mắn, may mắn người nhà lần đầu tiên bán đứng mình, thì đối tượng chính là lão công của mình bây giờ. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, ánh mắt đã đẫm lệ mang theo nhu tình dào dạt.

Lâm Vân thấy vậy liền hoảng sợ, vội vàng nói nhẹ vào tai Hàn Vũ Tích:

- Nơi này không phải là trên giường, em đừng có nghĩ ngợi lung tung.

- Bại hoại…

Nói ra hai chữ này, lại trầm mặc một hồi lâu mới nói:

- Em muốn trở lại công viên ở Phần Giang kia nhìn lại một lần. Đồng thời em muốn về đó xem hiện tại Vũ Đình đang ở nơi nào? Kỳ thực con bé cũng là một người đáng thương. Mẹ ruột của con bé rất ít khi quan tâm tới nó.

- Ừ, vậy thì chúng ta đi ngay bây giờ.

Lâm Vân đương nhiên không có vấn đề.

- Nhưng giờ đã muộn rồi mà, sợ là không có máy bay về đó.

Hàn Vũ Tích vô ý thức nói.

- Cô gái ngốc, đã quên lão công của em là ai à?

Lâm Vân thật sự bị Hàn Vũ Tích làm cho đau lòng. Mình suốt ngày mang nàng ấy bay tới bay lui, vậy mà nàng ấy lại quên. Tuy nhiên điều này cũng không thể trách nàng ấy. Dù sao tư duy của con người thường hướng tới những điều quen thuộc, nhất thời khó mà tiếp thu được cái mới.

- A…

Hàn Vũ Tích suy nghĩ vẩn vơ nên quên mất chuyện Lâm Vân có thể bay được.

- Nghe nói con gái càng đần, con trai càng yêu thích.

Lập tức Hàn Vũ Tích tìm được cái cớ, giảo hoạt nói.

-….

Lâm Vân không biết khi nào mà khẩu tài của Hàn Vũ Tích lại biến thành tốt như vậy. Trong lòng tự nhủ, em ngốc hay không ngốc, anh đều yêu mến.

………

- Không nghĩ tới, lão bất tử Lâm Lộ Trọng còn có thể nhậm chức thêm ba năm. Chẳng lẽ chúng ta phải chờ tới ba năm sau mới có thể động thủ với tên Lâm tiểu tử kia sao?

Sắc mặt của Lý Danh Sinh rất âm trầm.

Từ lần trước cùng Tần Bang Trung lấy được cách điều chế Dưỡng Tâm Hoàn từ trong tay của Liễu Quý, tăng thêm việc Liễu Quý vô thanh vô tức bị chết, khiến chuyện này không có bằng chứng để điều tra. Cho nên Lý Danh Sinh rất chờ mong Lý gia trong tay y có thể phát dương quang đại, viễn siêu huy hoàng lúc trước.

Nhưng không nghĩ tới, còn đang chuẩn bị động thủ với tập đoàn Vân Môn, thì lại có tin Lâm lão gia tử tiếp tục nhậm chức. Đây quả thực không phải là tin tức tốt gì.

Nói thật, lúc trước Lý gia muốn y giải trừ hôn ước với Tống Lôi, y rất là không cam lòng. Tống Lôi không những xinh đẹp, càng làm cho y tâm ngứa, chính là cô nàng kia có bộ ngực rất lớn. Sớm biết như vậy, thì đã làm thịt cô ta rồi. Tuy nhiên, cũng may Tần Nhan của Tần gia cũng không tồi. Khuôn mặt và bộ ngực kém hơn Tống Lôi chút, nhưng tính cách lại khá cay, khiến y không phiền chán.

Chỉ là, nữ nhân này cũng giống như Tống Lôi, đều không thích hẹn hò với mình. Thật là tâm ngứa vô cùng, nhưng vì là con cháu của Tần gia, nên y không dám bá vương ngạnh thương cung. Y không có bản lĩnh lớn như Lâm Vân, động vào Tần gia mà còn có thể tiêu diêu tự tại.

Trong lòng y rất rõ ràng, hai nhà Tần Lý hợp tác chỉ là muốn đối phó với Lâm gia mà thôi. Thậm chí y còn hoài nghi, một khi Lâm gia bị rơi đài, Tần gia có thể hay không bài trử hôn ước. Cho nên y muốn trước khi lấy nhau, liền gạo nấu thành cơm. Không cần phải đến lúc đó lại giống như Tống Lôi, bị vồ hụt con mồi.

Tần Bang Trung nghe Lý Danh Sinh nói vậy âm thầm mắng ngu ngốc. Cháu gái Tần Nhan tuyệt đối không thể gả cho một tên bao cỏ như vậy được. Nếu không phải vì đối phó với Lâm gia, Tần gia sao có thể đám hỏi với một tên ăn chơi trác táng như y?

- Danh Sinh, cháu không cần phải gấp. Lâm lão bất tử kia cho dù có tại vị hay không chúng ta cũng có biện pháp xử lý ông ta. Nhưng cần phải thay đổi kế hoạch lúc trước.

Tần Bang Trung nói tới đây, thì ngừng một chút, nhìn Lý Danh Sinh.

- Muốn thay đổi như thế nào?

Lý Danh Sinh vô ý thức hỏi.

Tần Bang Trung nghe thấy vậy, lần nữa cười lạnh một tiếng. Quả nhiên là một tên bỏ đi.

- Không chỉ nói nhà máy chế thuốc, cho dù tập đoàn viễn thông Hoa Tín cũng đang gặp nguy cơ. Không biết công ty di động của cháu như thế nào, nhưng ta chỉ biết tập đoàn Hoa Tín đang bắt đầu lỗ vốn nghiêm trọng.

Tần Bang Trung bất đột thanh sắc, nâng chén trà lên uống rồi nói tiếp:

- Kế hoạch lúc đầu của chúng ta là muốn thông qua danh nghĩa của quốc gia, để cưỡng chế thu hồi công ty viễn thông của tập đoàn Vân Môn, sau đó chúng ta gây dựng lại. Nếu Lâm Lộ Trọng về hưu, hẳn là không có lực cản gì. Cái tay Lâm Vân kia cho dù lợi hại hơn đi chăng nữa, còn có thể đấu với một quốc gia sao? Cha chú cùng với ông nội của cháu, hai người liên minh lại, là không có vấn đề.

- Đây là dương mưu. Cho nên cho dù Lâm gia biết được cũng không làm gì được chúng ta. Người đi trà nguội, chú không tin Lâm Lộ Trọng về hưu, cấp trên còn giúp Lâm gia nói chuyện. Nhưng người tính không bằng trời tính, lão già Lâm Lộ Trọng kia rõ ràng lại tiếp tục nhậm chức. Cho nên kế hoạch này coi như bị phá sản.

- Nếu như cưỡng chế tiếp tục kế hoạch, nói không chừng sẽ chọc giận tên Lâm Vân điên cuồng kia, rồi hắn lại làm như đối với Hàn gia mà không sợ ai hỏi hắn.

Tần Bang Trung nói tới đây, hừ lạnh một tiếng, hận ý của y với Lâm Vân đã rất lớn.

- Vậy ý của chú là…

Lý Danh Sinh lập tức tỉnh táo. Đồng thời trong lòng tính toán, trước khi đánh bại Lâm gia, thì khiến cô nàng Tần Nhan khó chơi kia đi vào khuôn khổ.

- Bố cục mà chúng ta đã chuẩn bị thời gian trước có thể phát huy tác dụng. Huống hồ chúng ta còn có con át chủ bài.

Tuy Tần Bang Trung không thích tên thiếu gia ngu ngốc như lợn này, nhưng cũng chỉ có thể hợp tác với y. Hắn mượn không phải là y mà là thế lực của Lý gia.

…..

Tỉnh Phần Giang, đường Trung Dương, đại viện Hàn gia. Từ sau khi Lâm Vân tới đây làm náo loạn, nơi này không còn vẻ bề nghễ như trước. Tuy người của Hàn gia đã biết Lâm Vân tìm được Hàn Vũ Tích. Hẳn là được Hàn Vũ Tích khuyên bảo, hắn sẽ không lại tới nơi này thiêu đốt. Nhưng nhân tâm của Hàn gia đã tán, sinh ý của Hàn gia càng ngày càng kém. Đang dần dần rơi vào cảnh lụy bại như ngày xưa.

Ngõ Mai Điềm, chỗ ở của Hàn Tranh Bình, mẫu thân của Hàn Vũ Đình, Lưu Phỉ không còn phong quang như ngày xưa nữa, cả người đều rát tiều tụy. Lúc trông thấy Hàn Vũ Tích và Lâm Vân đi vào nhà, liền sửng sốt một chút, một lúc lâu mới kịp phản ứng, lập tức đứng lên nói:

- Vũ Tích?

Hàn Vũ Tích gật đầu nói:

- Cháu chào dì, cháu trở về đây là muốn hỏi Vũ Đình rời đi lúc nào? Dì có biết con bé đã đi nơi nào không?

Một tia hối hận lóe lên trong mắt của Lưu Phỉ.

- Vũ Đình đã rời đi vài năm rồi, một mực không có tin tức của nó. Dì cũng đã tới tất cả thân thích, nhưng đều không tìm được con bé. Dì rất hối hận lúc trước Vũ Đình rời đi, dì không để ý tới nó. Hiện tại muốn tìm lại không thấy. Dì rất nhớ con bé…

Lưu Phỉ nói xong, cúi đầu nức nở khóc. Lâm Vân kiểm tra một chút, không nhìn thấy Hàn Vũ Tích ở nhà, không biết là đi đâu rồi.

- Cháu muốn vào phòng của Vũ Đình nhìn một chút.

Hàn Vũ Tích rất đồng tình với Lưu Phỉ lúc này. Nhưng nàng cũng biết bà mẹ của Vũ Đình này là hạng người gì.

- Cháu cứ đi xem đi. Ba năm nay, đồ đạc trong phòng của Vũ Đình dì vẫn để như vậy, chưa di chuyển đi.

Hàn Vũ Tích dẫn theo Lâm Vân đi vào phòng của Vũ Đình. Gian phòng rất sạch sẽ, xem ra mẹ của Vũ Đình thường xuyên quét dọn nơi này. Trên bàn vẫn còn có rất nhiều sách vở, nhớ lại lúc Hàn Vũ Đình rời đi, con bé vẫn còn chưa tốt nghiệp. Một khung ảnh chụp của Vũ Tích và Vũ Đình đặt ở chính giữa bàn học. Bức ảnh chụp Hàn Vũ Đình ôm tỷ tỷ, cười rất là vui vẻ.

Hàn Vũ Tích cầm lấy khung ảnh, nhẹ nhàng lấy tay lau bụi bặm. Thật lâu sau mới thả xuống, rồi muốn lấy ảnh chụp trong khung ra.

- A, trong khung ảnh còn có chỗ trống.

Thần thức của Lâm Vân đã quét tới chỗ trống trong khung ảnh.

Hàn Vũ Tích không có thói quen sử dụng thần thức, nghe Lâm Vân nói vậy, mới phát hiện có một phong thư kẹp bên trong của khung ảnh.

Cẩn thận mở phong thư ra, thì có một tờ giấy hơi mỏng rơi xuống. Nhưng chữ ở trên lại không nhiều lắm, còn có dấu nhăn nhúm, có vẻ như bức thư từng bị dính nước.

## 356. Chương 291 (2): Bức Thư

“Em thực xin lỗi chị, thực xin lỗi anh rể, vì em đã yêu anh rể. Em không có cách nào tự kiềm chế, luôn ảo tưởng mình còn nằm trong ngực của anh rể. Nếu như có thể quay về quá khứ, em thà rằng cùng tên Tần Thăng kia đồng quy vu tận, cũng không muốn y phá hư hạnh phúc của chị. Nhưng cuộc đời không có chữ nếu, chính là em đã phá hạnh phúc của chị.”

“Những thứ mất đi, về sau mới biết nó quý giá như thế nào. Em đã hại chị, khiến chị bị hủy dung mạo rồi bỏ nhà ra đi. Thiếu chút nữa còn hại tính mạng của chị. Lúc đầu em không hiểu, nhưng hiện tại em mới biết, lúc ấy trái tim của chị đã bị người nhà lấy đi. ”

“Hiện tại em cũng mới biết, trên thế giới còn có một nam nhân như anh rể. Em thực sự là ngu ngốc, luôn tự cho mình là đúng. Em yêu chị, nhưng lại yêu cả anh rể. Nhưng em lại làm thương tổn người mà em yêu nhất. Em không biết phải làm sao bây giờ. Em nghĩ mình hẳn là một người xấu xa.”

“Em muốn đi tìm chị. Nhưng em lại không dám đối mặt với chị. Em muốn đi tìm anh rể, nhưng em cũng không dám đối mặt với anh ấy. Nếu như còn còn kiếp sau, em muốn nói với chị rằng, em chỉ muốn làm một vật hồi môn, cùng chị gả cho anh rể….”

“Em đi đây, cho dù em cũng không biết nên đi nơi nào. Chị, em không dám nói lời xin lỗi với chị. Anh rể, em thực sự rất nhớ anh, rất nhớ…”

- Vũ Đình.

Hàn Vũ Tích đọc xong bức thư, có thể đã bị ướt bởi nước mắt, sững sờ. Nước mắt của hai chị em đều rơi xuống trang giấy.

- Vũ Tích.

Lâm Vân thấy thế, tranh thủ thời gian tiến lên ôm Vũ Tích. Hắn sợ Vũ Tích thương tâm.

- Không sao đâu,, Vũ Đình đã là người lớn rồi, chắc con bé cũng biết mình nên làm gì. Em không cần phải lo lắng cho con bé.

Lâm Vân tiếp tục an ủi Hàn Vũ Tích.

- Lâm Vân…Hàn Vũ Tích nằm tở trong ngực của Lâm Vân, nghẹn ngào nói:

- Vũ Đình còn nhỏ, em tức giận với con bé có phải là sai không? Lúc đó, con bé còn chưa biết anh là người như thế nào. Em…

- Vũ Tích, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Chúng ta sẽ đi tìm con bé. Vũ Đình đã không còn nhỏ rồi, làm sai có thể sửa, vô luận như thế nào, chúng ta đều là người một nhà mà. Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân vỗ vỗ bả vai của Hàn Vũ Tích.

- Vâng…

Hàn Vũ Tích liền cùng Lâm Vân rời đi ngõ Mai Điềm, Hàn Vũ Tích vẫn trầm mặc không nói.

Lâm Vân biết tâm tình hiện tại của Hàn Vũ Tích, nên cùng nàng chậm rãi đi trên đường.

- Em muốn hỏi anh một việc…

Hàn Vũ Tích đột nhiên đứng lại, nhìn Lâm Vân nói.

- Việc gì?

Lâm Vân có chút kinh ngạc nhìn Hàn Vũ Tích. Bộ dáng hiện tại của nàng có vẻ rất nghiêm túc. Tuy nhiên, hắn lập tức biết nàng muốn hỏi điều gì. Hắn cũng đã xem qua bức thưa kia. Trong lòng tự nhủ không tốt, bởi vì vấn đề kia, hắn không có cách nào trả lời.

- Nếu như tìm được Vũ Đình, anh chuẩn bị đối xử với con bé như thế nào?

Hàn Vũ Tích hỏi xong, chăm chú nhìn về phía Lâm Vân.

- Ách, điều này…

Lâm Vân thật sự là không biết nên trả lời như thế nào. Đối với Vũ Đình, hắn chỉ là vì Vũ Tích mà quan tâm tới cô ta thôi, chứ không có cảm tình gì cả.

- Vũ Tích, anh biết em nghĩ gì, chỉ là…

Lâm Vân thật đúng biết trả lời thế nào. Tuy loại chuyện này ở đại lục Thiên Hồng rất bình thường. Nhưng ở thế giới này, lấy cả hai chị em có chút thái quá.

Hàn Vũ Tích không hỏi lại, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Lâm Vân nói:

- Cảm ơn anh, lão công. Chuyện của Vũ Đình, thì sau khi tìm được con bé sẽ nói sau. Có lẽ đến lúc đó, con bé lại suy nghĩ khác.

Nghe Vũ Tích nói như vậy, Lâm Vân mới thở phào một cái. Đương nhiên sẽ không bàn tiếp vấn đề này.

- Chúng ta đi tìm một chỗ ăn cơm đi. Rồi trở lại chỗ công viên kia nhìn xem.

Lâm Vân nói xong, phóng thần thức ra ngoài để kiếm một chỗ ăn cơm thích hợp. Nhưng ngay lập tức, sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống…

- Sao vậy anh?

Hàn Vũ Tích thấy sắc mặt của Lâm Vân đại biến, liền hỏi.

- À, là một người quen của anh, cô bé tên là Ninh Vi.

Lâm Vân nghĩ thầm, cô nàng Ninh Vi này nhiều năm không thấy. Hiện tại đã đầy đặn hơn rất nhiều.

- Em cũng biết cô bé Ninh Vi đấy.

Ninh Vi là người mà Hàn Vũ Tích phi thường biết ơn. Cũng vì quen biết với Ninh Vi, nàng mới biết mình hiểu lầm Lâm Vân. Nếu như không phải Ninh Vi nói cho nàng biết, có lẽ nàng đã mất đi Lâm Vân rồi. Nghĩ tới đây, trong lòng có chút khẩn trương, nắm chặt tay của Lâm Vân.

- Hiện tại cô ấy đang gặp phiền phức, chúng ta tới đó xem thế nào.

Lâm Vân nói xong, dẫn theo Hàn Vũ Tích đi thẳng tới một khách sạn tên là Khải Hoàng. Trong lòng lại có chút bất mãn với việc Lão Yêu an bài Ninh Vi làm việc như vậy. Nhưng cũng có thể Lão Yêu không biết việc này, dù sao Lão Yêu cũng không thể một mực quan tâm tới nàng ấy được.

- Quản lý Sở, tôi thực sự không uống được nữa. Nếu không lần sau tôi mời giám đôc của tôi tới uống một bữa với anh.

Ninh Vi cầm lấy cốc rượu trong tay, do dự bất định. Nếu để cho tên béo này không vui, thì sinh ý với tập đoàn Vân Môn nhất định sẽ bị đổ vỡ.

Phải biết rằng hiện tai ngành viễn thông thuộc tập đoàn Cảng Hải đã rút lui. Mà ngành viễn thông của tập đoàn Vân Môn đang trở thành hương bánh trái, ai cũng muốn gặm một miếng. Lần này có thể cùng quản lý Sở của chi nhánh Phần Giang thuộc tập đoàn Vân Môn làm ăn, đã là việc vui ngoài ý muốn.

Tuy cơ hội lần này thực sự khó được, nhưng tất cả mọi người trong công ty đều không muốn làm. Không phải vì việc này không trọng yếu, mà là nó quá trọng yếu, nhưng tỷ lệ thành công cơ hồ là ít đến thương cảm. Mà một khi thất bại thì có ý nghĩa là bị xuống chức hoặc từ chức.

Ninh Vi vốn có lý lịch tương đối kém liền trở thành pháo hôi, bị kéo ra thành tấm mộc. Ninh Vi nghĩ thầm, tuy mình làm ở đây đã được vài năm, nhưng vẫn kém xa với mấy lão gia hỏa làm vài chục năm ở đây. Không có cách nào, đành phải ôm tâm lý may mắn tới trao đổi làm ăn với vị quản lý Sở này.

Tên quản lý Sở quả nhiên giống như lời đồn, là một tên sắc lang. Y đã sớm nuốt nước miếng khi nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như Ninh Vi. Mà Ninh Vi mà một nữ đồng nghiệp mới ra trường uống rượu làm sao có thể so với tên quản lý Sở vài hai người cấp dưới của y. Dù sao Ninh Vi cũng làm việc được vài năm, nên cũng biết, một khi mình uống say, ba tên này sẽ không buông tha các nàng.

Vừa nghĩ tới công việc của mình là do Lâm đại ca năm đó giúp mình tìm được, nàng liền không muốn mất đi. Nhưng nhiều năm rồi mình còn chưa được gặp lại hắn. Không biết Lâm đại ca có khỏe không. Nghe nói chủ tịch của tập đoàn Vân Môn cũng tên là Lâm Vân. Đôi khi nàng nghĩ muốn tới Yên Kinh để nhìn xem chủ tịch của bọn họ có phải chính là Lâm đại ca không? Nhưng nàng cũng biết suy nghĩ này quá là vớ vẩn.

Về phần Lão Yêu, nàng cũng rất ít khi nhìn thấy y. Y giống như Lâm đại ca vậy, thường xuyên vắng mặt. Mình đã từng gọi mấy cuộc điện thoại cho chủ tịch Lục Dược để hỏi han tung tích của Lâm Vân. Nhưng chủ tịch đều không biết. Mà mình cũng không thể vì một chuyện như vậy, không ngừng gọi điện thoại làm phiền chủ tịch a.

Nghe Ninh Vi nói vậy,, sắc mặt của tên béo trầm xuống:

- Trưởng phòng Ninh, nói thật, chắc cô cũng biết tập đoàn Vân Môn của chúng tôi là một tập đoàn như thế nào. Tôi chỉ cần nói một câu, sẽ có khối người tranh nhau tới hợp tác với tôi. Mà cô, chẳng lẽ chỉ vài chén rượu cũng không thể uống với tôi sao?

Trong lòng Ninh Vi trầm xuống, biết mình không thể từ chối. Công việc này mình vốn không muốn từ bỏ. Một là vì mình rất thích công việc này, hai là công việc này do Lâm đại ca giúp mình tìm. Có lẽ ngày nào đó Lâm đại ca muốn tìm mình, mình còn ở nơi này làm, hắn có thể tìm được. Nếu mình rời đi, thì hắn lại không tìm thấy. Nàng cũng không có ý gì khác, chỉ muốn một ngày nào đó mời hắn đi ăn một bữa cơm mà thôi.

Nghĩ tới đây, Ninh Vi lần nữa uống rượu trong tay.

- Chị Ninh, chị…

Ngồi cùng với Ninh Vi là một cô gái vùa mới tốt nghiệp rồi tới công ty làm. Cô ta cũng biết tên béo có động cơ bất lương. Hơn nữa hai tên người hầu mà y mang tới cũng đều lộ vẻ sắc lang.

Sở Thuẫn âm thầm mừng rỡ. Ngay khi nhìn thấy Ninh Vi, y đã bắt đầu tính kế rồi. Thật không ngờ lại có một nữ nhân thanh tú như vậy. Quả là một niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại y rất hài lòng với chức vụ quản lý chi nhánh Phần Giang của tập đoàn Vân Môn này. Chẳng những tiền hoa hồng nhiều, còn có thể thường xuyên chơi mỹ nữ.

Thấy Ninh Vi đã uống nhiều, liền giơ tay bắt lấy bờ vai của Ninh Vi nói:

- Đi thôi, chuyện của công ty các cô cứ để tôi lo. Chúng ta đi hát karaoke giải trí nào.

Y vừa nói, mùi rượu đã phun đầy mặt Ninh Vi.

Tuy Ninh Vi đã uống hơi nhiều, nhưng còn rất thanh tỉnh. Đương nhiên lách mình tránh đi tay của Sở Thuẫn, trên mặt đã xuất hiện vẻ tức giận.

- Cô còn muốn hợp tác làm ăn hay không? Sao tôi không thấy thành ý của cô nhỉ?

Một tên nam tử cao gầy thấy Ninh Vi tránh bàn tay của tên béo, trong lòng rất không hài lòng.

- Không được thì thôi, có gì ghê gớm chứ?

Cô gái đi theo Ninh Vi thấy vậy liền muốn ly khai.

- Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao?

Một tên nam tử khác thấy vậy liền đá văng ghế lô chặn cửa ra vào.

## 357. Chương 292: Cáo Mượn Oai Hùm

- Các anh muốn thế nào?

Ninh Vi thấy vậy liền có chút sợ hãi. Sao người trong tập đoàn Vân Môn lại không biết xấu hổ như vậy. Chẳng lẽ bọn này là dùng danh nghĩa của công ty để đi hại người sao?

- Anh Sở vừa ý cô là phúc khí của cô. Cô biết anh Sở là ai không? Chính là người của chủ tịch Lâm đó. Tiểu Tam, dẫn trưởng phòng Ninh đi vào phòng đi.

Tên cao gầy dùng ánh mắt ra hiệu cho tên nam tử kia.

Ninh Vi thấy tình hình không đúng, đột nhiên giơ chân đạp vào tên cao gầy kia. Sau đó muốn kéo đồng nghiệp của mình rời đi. Nhưng có thể vì uống rượu hơi nhiều, vừa đi được một bước, đã lảo đảo ngã xuống, kéo theo cả đồng nghiệp của mình nữa.

Sở Thuẫn nhe răng cười một tiếng, muốn giơ tay tát Ninh Vi. Nhưng tay của y vừa giơ tới không trung, thì đột nhiên bị cắt đứt rồi rơi xuống mặt đất. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị khiến tất cả mọi nguời ở đây đều ngây dại.

Hơn mười giây sau, tên béo kia mới kịp phản ứng, dùng tay kia nắm lấy bàn tay bị đứt, kêu to:

- Con mẹ nó, là đứa nào chém tay của ông.

Rõ ràng không có cảm giác đau đớn truyền tới. Nhưng nói xong câu đó, y liền trở nên kinh hoàng , vì tay y bị chặt chứ không phải là bị đánh.

- Là ta chém.

Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích từ ngoài cửa đi vào. Mấy tên này mới phát hiện không biết khi nào cánh cửa bị chặn bởi ghế lô đã được mở.

- Ngươi là ai?

Tuy tên béo này là quản lý chi nhánh nhưng cũng không nhận ra chủ tịch. Bởi vì y chưa từng gặp qua Lâm Vân, không biết Lâm Vân chính là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn.

Tên cao gầy và tên Tiểu Tam lập tức tiến tới trước mặt của Lâm Vân. Nhưng hai tên này còn chưa tới gần, đã bị Lâm Vân đá văng ra xa, đập vào tường, còn truyền tới vài tiếng xương cốt bị đứt gãy.

- Báo cảnh sát, mau báo cảnh sát.

Tên béo họ Sở giờ mới biết Lâm Vân không phải là hạng người tầm thường.

Lâm Vân chẳng quan tâm tên cao gầy kia đang dùng điệnt thoại báo cảnh sát, mà đi tới gần tên Sở Thuẫn, tát y vài cái cái. Đợi cho tên béo nhổ ra vài ngụm máu, mới giơ chăn lên đá văng y ra xa. Rồi kéo Ninh Vi lại hỏi:

- Em có khỏe không?

- Anh là Lâm đại ca?

Ninh Vi vừa trông thấy Lâm Vân tới liền sững sờ. Bởi vì nàng không dám tin vào hai mắt của mình. Ba năm qua đi Lâm Vân vẫn không có chút thay đổi gì so với lúc trước.

- Có phải em làm ở đây rất ủy khuất hay không?

Lâm Vân thấy Ninh Vi phải hầu rượu, là biết Ninh Vi trôi qua rất không được như ý.

- Không phải…

Ninh Vi đột nhiên rất muốn lao vào ngực của Lâm Vân khóc một hồi. Hiện tại nàng gặp lại Lâm Vân giống như gặp lại một người anh trai vậy.

- Chị Vũ Tích, chị…

Ninh Vi đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích đứng ở bên cạnh của Lâm Vân. Liền rất kinh ngạc với dung mạo tuyệt thế của Hàn Vũ Tích. Đồng thời cũng kinh ngạc vì sao Hàn Vũ Tích ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Không phải chị Vũ Tích đã ly hôn rồi sao?

- Chào em Ninh Vi.

Hàn Vũ Tích đi lên đỡ Ninh Vi.

Lúc này Sở Thuẫn cũng chú ý tới Hàn Vũ Tích. Y liền há hốc mồm, nước miếng chảy ròng ròng. Rõ rằng đã quên mình bị chặt đứt một tay. Đẹp quá, trên đời lại có một mỹ nữ xinh đẹp như tiên tử vậy sao. Cho dù lão tử liều mạng cũng muốn xử lý tên tiểu tử kia. Tay của lão tử dễ chém vậy vậy sao? Ủa, tay của mình bị chém đứt phải chảy rất nhiều máu mới đúng. Vì sao không thấy tí máu nào nhỉ?

- Tí nữa chúng ta nói chuyện.

Hàn Vũ Tích biết trong một lúc không thể nói hết ra được.

- Hạ Lan, đây là Lâm đại ca mà chị hay nói đến. Còn đây là chị Vũ Tích, người mà chị thấy xinh đẹp nhất.

Ninh Vi kịp phản ứng, vội vàng giới thiệu mọi người.

Hạ Lan tiến lên chào hỏi hai người, đồng thời cũng rất khiếp sợ với dung mạo của Hàn Vũ Tích.

- Lâm đại ca, chuyện này nên làm sao bây giờ?

Ninh Vi chưa từng gặp một chuyện máu tanh như vậy, nên liền lo lắng hỏi.

- Các em không cần lo lắng. Tí nữa anh sẽ dẫn các em đi ăn một bữa tiệc lớn, không cần quan tâm mấy tên bỏ đi kia.

Lâm Vân thấy Ninh Vi rất là khẩn trưởng, nắm lấy tay của Vũ Tích, an ủi nói.

- Nhưng y chính là người của tập đoàn Vân Môn. Em nghĩ…

Ninh Vi không phải lo lắng cho mình, mà là lo lắng cho Lâm Vân. Thậm chí đang suy tính, lúc khai báo thì nói rằng mình là người chém đứt tay của Sở Thuẫn. Nhưng khi nàng nhìn xung quanh lại không trông thấy hung khí nào cả.

- Tập đoàn Vân Môn không có loại bỏ đi này. Từ hôm nay trở đi, y đã không còn là người của công ty anh.

Lâm Vân chán ghét nhìn thoáng qua tên béo kia. Trong lòng tự nhủ, theo tính tình của mình thì đã giết tên béo kia rồi. Xem ra mình vẫn không thể thích ứng với việc không thể tùy tiện giết người ở thế giới này.

- Ninh Vi, em không cần phải lo lắng. Tập đoàn Vân Môn chính là do Lâm Vân mở.

Hàn Vũ Tích thấy Ninh Vi vẫn còn lo lắng, liền an ủi.

- A, thực sự là của anh?

Ninh Vi ngây ngẩn cả người thật không ngờ tập đoàn kia thực sự là của Lâm đại ca.

Tên béo họ Sở nghe thấy vậy liền đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Tuy y chưa từng thấy qua chủ tịch của công ty, nhưng cũng đã từng nghe nói những việc làm truyền kỳ của chủ tịch. Thật không ngờ hôm nay mình lại xui xẻo như vậy.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên béo và hai tên nằm trên mặt đất kia. Trong lòng lại biết sự tình khẳng định không đơn giản như vậy. Xem ra có rất nhiều chuyện mình bị Mông Văn giấu đi. Nếu không phải hôm nay mình và Hàn Vũ Tích vô tình tới Phần Giang, thì không biết đến khi nào mới biết được. Phần Giang có chuyện như vậy, chẳng lẽ các địa phương khác đều không có.

Lúc này đã có tiếng xe cảnh sát truyền tới.

Hiện tại Tiêu Uy rất phong quang. Cũng bởi vì ban đầu ở Tiền Quỹ nghe lão Hắc nhắc nhở rồi nhận thức Lâm Vân. Đương nhiên chỉ là một bên nhận thức, nhưng về sau con đường làm quan của y rất thông thuận. Hiện tại đã từ một người đội trưởng leo lên tới sở trưởng rồi.

Lên tới chức sở trưởng, việc nhỏ y sẽ không thèm để ý, nhưng người gọi điện lần này là người của tập đoàn Vân Môn, y không dám chẫm trễ. Bởi vì hắn biết nguyên nhân mà con đường làm quan của ý thẳng như vậy là nhờ kịp thời nhận ra Lâm Vân, cũng chính là Lâm tiên sinh, chủ tịch tập đoàn Vân Môn hiện nay.

Cho nên vừa nghe tới tập đoàn Vân Môn, y lập tức tự dẫn đội đi tới.

Dẫn theo vài người cảnh sát vừa đi vào, sắc mắt của Tiêu Uy liền thay đổi. Y cũng quen biết Sở Thuẫn. Mà cảnh tượng trước mắt đã vượt quá sức tưởng tượng của y. Y cho rằng nhiều nhất là lúc đánh nhau, Sở Thuẫn bị thất thế. Hoặc là Sở Thuẫn muộn mượn mình hỗ trợ để diễu võ dương oai.

Nhưng cảnh trước mắt, hai người đồng bạn của Sỡ Thuận bị đánh ngã trên mặt đất. Vết máu thì loang lổ trên sàn nhà. Còn tay của Sở Thuẫn rõ ràng đã bị chém đứt. Không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy, còn liên quan tới người của tập đoàn Vân Môn nữa. Trong lòng Tiêu Uy phát lạnh, đang muốn hạ lệnh bắt đám người Lâm Vân lại.

Tuy nhiên, vừa quay người lại, nhìn thấy vể lạnh lùng của Lâm Vân, Tiêu Uy thiếu chút nữa tưởng rằng mình bị hoa mắt. Người này không phải chính là vị Lâm tiên sinh mấy năm trước mình gặp ở Tiền Quỹ sao? Hắn không phải là chủ tịch tập đoàn Vân Môn sao? Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ vị Lâm tiên sinh này biết cấp dưới của hắn bị người đánh, mà hung thủ thì đã chạy đi rồi?

Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh đã rơi đầy lưng Tiêu Uy. Chắc chức sở trưởng của mình sắp đi tong quá.

- Lâm Lâm tiên sinh, thật không ngờ có thể gặp lại anh ở đây. Thật sự là vinh hạnh cho tôi…

Tiêu Uy đã thúc thủ vô sách.

- À, anh là đội trưởng Tiêu?

Lâm Vân cũng đã nhận ra vị cảnh quan này.

- Vâng, vâng. Nhờ phúc của anh mà tôi đã trở thành sở trưởng.

Trong lòng Tiêu Uy thầm hận hung thủ. Nhưng Lâm Vân ở chỗ này, y cũng không dám mặc kệ Lâm Vân mà đi hỏi Sở Thuẫn.

- Tốt lắm, cái tên Sở Thuẫn kia lợi dụng danh nghĩa của tập đoàn Vân Môn để khi nam bá nữ. Không biết đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi. Hôm nay còn muốn làm hại hai người bạn này của tôi nữa. Nếu tôi không kịp thời tới thì hậu quá thật khó mà tưởng tượng được. Tôi hy vọng phía cảnh sát các anh có thể điều tra chi tiết những tên khốn kiếp này. Rồi đưa tội ác của chúng ra công lý, cho người bị hại một công đạo. Tuyệt đối không thể nhẹ phán.

Tiêu Uy sửng sốt một lát, mới kịp phản ứng. Nguyên lai tên Sở Thuẫn kia không biết thế nào lại đắc tội với lãnh đạo trực tiếp, thật là đáng đời. Xem ra vận khí của mình không tệ, vội vàng nói:

- Vâng, vâng, không ngờ lại có kẻ bại hoại như vậy, không coi luật pháp ra cái gì. Đây là việc mà chúng tôi nên làm.

- Mang ba người này đi.

Tiêu Uy ra lệnh. Trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đắc tội với Lâm tiên sinh là được.

Vài người cảnh sát cũng không do dự, lập tức mang ba người Sở Thuẫn đi. Xem ra uy tín của Tiêu Uy khá cao.

- Ninh Vi, em và đồng nghiệp của em tường trình lại sự việc cho sở trưởng Tiêu nghe.

Lâm Vân biết Tiêu Uy còn muốn trở về làm khai báo. Nên chủ động nói ra, để y đỡ xấu hổ.

## 358. Chương 293: Mông Văn Bị Bệnh

- Tôi là Ninh Vi, còn đây là đồng nghiệp của tôi Hạ Lan, hai người chúng tôi đều làm cho công ty điện tử Hải Xán của Phần Giang. Hôm nay tới đây là để đàm phán việc làm ăn với quản lý Sở. Chỉ không ngờ y lại là một người như vậy….

Ninh Vi đương nhiên hiểu ý của Lâm Vân, kể lại rõ câu chuyện từ đầu đến cuối.

Tiêu Uy âm thầm thở phào, đỡ phải đến lúc ghi chép lại không hợ. Vội vàng nói:

- Cảm ơn tiểu thư Ninh đã phối hợp. Cái tên Sở Thuẫn kia che dấu quá sâu, hôm nay mới bộc lộ bản chất của y ra, may mà kịp thời phát hiện. Đồng bọn của y còn lôi dao găm ra muốn uy hiếp tiểu thư Ninh, nhưng trong lúc xô đẩy, thì lại làm bị thương Sở Thuẫn. Thật đúng là ác giả ác báo.

Tiêu Uy tự bịa một câu chuyện rồi chào từ biệt Lâm Vân rời đi. Ninh Vi và Hạ Lan nghe mà không hiểu ra sao. Sở Thuẫn đâu có bị đồng bọn của y chém đâu? Nhưng Ninh Vi lập tức phản ứng, hóa ra Tiêu Uy nói vậy là để câu chuyện phù hợp với lời khẩu cung.

- Lâm đại ca nguyên lai anh chính là chủ tịch tập đoàn Vân Môn. Em thường xuyên nghĩ, hai người có phải là một không, không ngờ lại là thực sự.

Ninh Vi được gặp lại Lâm Vân nên tâm tình rất kích động.

Hàn Vũ Tích biết Ninh Vi nghĩ gì, cười cười không nói. Nếu lúc trước Lâm Vân có ý gì với cô ta, thì Ninh Vi đã trở thành vợ của Lâm Vân rồi. Nàng rất có hảo cảm với cô nàng Ninh Vi có khuôn mặt thanh tú này. Không nhờ cô ta, có lẽ mình còn đang hiểu lầm Lâm Vân.

- Đi thôi, Ninh Vi, Hạ Lan, anh và chị dâu mời các em ăn cơm. Phỏng chừng một mực uống rượu đến hiện tại chắc còn chưa ăn gì phải không?

Lâm Vân cười nhìn Ninh Vi và Hạ Lan.

Hắn đã biết trong công ty xảy ra vài vấn đề, bằng không sẽ không xuất hiện một chi nhánh như ở Phần Giang. Với cách thức buôn bán như ở tập đoàn Vân Môn, chỉ có sản phẩm độc quyền, cùng khả năng tiêu thụ lớn, căn bản không cần phải chi nhánh gì cả. Không biết chủ ý này là ai đưa ra. Mà chẳng lẽ Mông Văn lại không quan tâm tới sao?

Quản lý chi nhánh gì mà không ở văn phòng làm việc, suốt ngày chỉ biết đi ra ngoài uống rượu rồi chơi gái. Thậm chí còn xảy ra cả việc cưỡng gian nữa. Có công ty nào làm ăn như vậy không? Lâm Vân lập tức nghĩ, có kẻ nào đó đang muốn phá hoại danh tiếng của tập đoàn mình. Mà không biết Mông Văn làm tổng giám đốc có phù hợp hay không? một chuyện như vậy mà không để ý, thì thật là thất bại.

Vô luận như thế nào, đêm nay phải trở về tìm Mông Văn nói chuyện.

Lâm Vân dẫn theo ba người tới một quán cơm sạch sẽ và yên tĩnh. Vừa ăn cơm vừa nói chuyện năm xưa.

Lúc này Ninh Vi mới biết được Hàn Vũ Tích vẫn là vợ của Lâm đại ca. Mặc dù có chút khó hiểu chị Vũ Tích nói lần trước ly hôn là sao, nhưng cũng dám đưa ra thắc mắc này trước mặt Lâm đại ca. Làn đầu tiên gặp chị Vũ Tích, nàng đã rất có hảo cảm. Không phải vì dung mạo tuyệt trần của chị Vũ Tích, mà vì chị ấy tạo cho nàng một cảm giác rất hòa ái.

Hiện tại gặp lại chị Vũ Tích, rõ ràng mình không có cảm giác xấu hổ và thẹn thùng vì đã nói ra tâm sự của mình lúc trước. Thật không biết là vì sao.

- Ninh Vi, nếu em không thích làm ở nơi này thì đi tới công ty của anh ở Yên Kinh mà làm. Dù sao công ty của anh cũng cần một người tài năng như em.

Lâm Vân thấy Ninh Vi tựa hồ không vui vẻ gì với công việc cở đây, nên chủ động nói.

- Vâng, kỳ thực em cũng muốn nói với Lâm đại ca chuyện này. Chỉ là, chỉ là…

Ninh Vi nói vài câu chỉ là, nhưng không nói lên được nguyên nhân. Nàng rất muốn báo đáp Lâm Vân một lần, nhưng lại sợ chị Vũ Tích hiểu lầm.

- Tốt, cứ như vậy đi. Sau khi giải quyêt xong chuyện bên này, em cứ tới Yên Kinh tìm anh, hoặc là tìm Mông Văn. Anh sẽ nói qua cho Mông Văn biết.

Lâm Vân thấy mọi người đã ăn cơm xong. Vì lo lắng cho công ty, nên muốn rời đi luôn.

- Chị Ninh…

Hạ Lan thấy Ninh Vi muốn chuyển công tác,, trong lòng rất hâm mộ. Nhưng không có can đảm chủ động mở miệng yêu cầu.

Ninh Vi cũng không biết nói như thế nào nhưng Lâm Vân đã nhìn ra:

- Hạ Lan, nếu như em cũng muốn tới công ty của anh làm việc, thì có thể đi cùng với Ninh Vi.

Nói xong, Lâm Vân quay sang nói với Hàn Vũ Tích:

- Vũ Tích, hiện tại công ty có khả năng xảy ra vấn đề, anh muốn quay về đó xem. Nếu không, ngày mai chúng ta lại quay lại?

- Vâng, dù sao đã biết tình hình của Vũ Đình rồi, cũng không vội nhất thời.

Hàn Vũ Tích rất khéo hiểu lòng người, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân.

Ninh Vi ngồi trong xe nhìn đằng sau là chị Vũ Tích hạnh phúc tựa vào người của Lâm đại ca. Trong lòng nói, cảm giác lúc trước của mình thật là chính xác. Cũng chỉ có chị Vũ Tích mới xứng đôi với Lâm đại ca mà thôi.

Trở lại Yên Kinh cũng mất không quá nhiều thời gian. Lâm Vân liền dẫn theo Vũ Tích đi thẳng tới tòa nhà Vân Môn.

- Chủ tịch, sao anh lại tới đây?

Diệp Điềm đang ở văn phòng sắp xếp tư liệu rồi tan tầm. Không nghĩ tới lại thấy Lâm Vân đi tới công ty.

- Chưa nghỉ à em, Mông Văn đâu rồi?

Lâm Vân thuận miệng hỏi, hắn đã phát hiện Mông Văn không ở trong công ty.

- Chị Văn bị bệnh rồi, chỉ là chị ấy không muốn nằm viện. Mỹ Na đang chăm sóc cho chị ấy. Em cũng chuẩn bị về đó đây.

Trên mặt của Diệp Điềm rõ ràng lộ ra vẻ u oán với Lâm Vân. Chị Văn bị bệnh lâu như vậy mà anh chàng này không biết, quả thực hơi quá đáng.

- A, xảy ra chuyện gì vậy?

Lâm Vân vội vàng phóng thần thức kiểm tra, quả nhiên Mông Văn đang nằm trong nhà, thần sắc rất là tiều tụy.

Lâm Vân sững sờ. Trong lòng tự nhủ, thân thể của Mông Văn là do chính tay mình cải thiện qua, sao có thể dễ dàng sinh bệnh như vậy được? Hơn nữa có vẻ như không nhẹ.

- Chị Văn đã bị bệnh được một tháng rồi. Đã chữa trị qua nhưng lúc tốt lúc xấu. Một mực không trị được tận gốc. Cho nên chị ấy vừa làm vừa nghi. Hai tuần gần đây đều không đi làm rồi.

Diệp Điềm nói xong, âm thầm thở dài.

Từ khi khuôn mặt của chị Văn được Lâm Vân trị liệu, chị ấy và Liễu Nhược Sương cùng với Tô Tĩnh Như về sau tới, được xưng là ba bông hoa của Vân Môn.

- Lần cuối cùng Mông Văn tới công ty là lúc nào?

Lâm Vân biết việc này khẳng định không phải là đơn giản.

- Lần trước khi Tĩnh Như tới, chị Văn còn tới công ty một lần, về sau thì không đến nữa. Không phải nằm trong bệnh viện thì nằm trong nhà. Mỗi lần phải do em và Mỹ Na luân phiên chăm sóc.

Diệp Điềm nói tới đây, liền rất ủy khuất. Cô ta ủy khuất vì Lâm Vân không quan tâm tới chị Văn.

- Vì sao không nói cho anh biết?

Lâm Vân lần nữa hỏi.

- Chị Văn không cho phép em nói. Hơn nữa anh thường không ở công ty. Hôm nay Mỹ Na định nói cho chị Vũ Tích, nhưng chị Vũ Tích lại đi cùng anh ra ngoài.

Diệp Điềm cúi đầu nói. Cô ta biết vì sao chị Văn không muốn nói chuyện này ra cho Lâm Vân và Vũ Tích. Chỉ là cô ta vẫn cảm thấy khổ sở thay cho chị Văn.

Kỳ thực Mông Văn ở cùng một khu nhà với Lâm Vân. Chỉ là Lâm Vân thường không ở nhà, nên đến hiện tại mới biết Mông Văn bị bệnh.

Lúc Diệp Điềm dẫn Lâm Vân và Hàn Vũ Tích tới phòng của Mông Văn, thì Mông Văn vừa mới ngủ. Sắc mặt của nàng rất tái nhợt, đôi mi thanh tú thì cau lại. Giống như nàng đang mơ thấy ác mộng gì đó, Diệp Điềm thấy vậy rất đau lòng.

Lâm Vân không tới nắm tay của Mông Văn, mà dùng thần thức quét một chút. Rồi hừ lạnh một tiếng, tự nhủ thủ đoạn thật là ác độc.

- Các em đi ra ngoài đi, anh muốn chữa bệnh cho Mông Văn. Khả năng thời gian hơi dài, cũng không cần phải lo lắng.

Lâm Vân nói với ba người Vũ Tích, Diệp Điềm và Mỹ Na.

Đợi ba người đi ra ngoài, đóng cửa lại, Lâm Vân mới ngồi trước giường của Mông Văn trầm tư. Nàng ấy không phải bị bệnh, mà chúng phải một loại trùng thuật. Mà đây không phải là loại trùng thuật thông thường, là một loại trùng thuật mới, tên là Hoặc Tâm Trùng. Năm đó lúc mình nghiên cứu y thuật đã từng tìm hiểu qua các loại trùng thuật.

Người có thể phóng ra loại Hoặc Tâm Trùng này chỉ có thể là cao thủ. Mông Văn bị trúng loại thuật này không lâu, nhưng cũng không ngắn. Chỉ thêm nửa năm nữa thì rất khó trị liệu. Vượt qua một năm là khó tránh khỏi cái chết.

Xem qua tình hình của Mông Văn, tuyệt đối không phải là mới trúng một tháng, khẳng định là hai, ba tháng rồi. Nhưng không biết là ai hạ độc nàng. Hoặc Tâm Trùng này để đến nửa năm, thì nó sẽ bắt đầu thôn phệ tâm thần. Đến cuối cùng thì gặp gì nuốt đấy, thẳng đến khi vật chủ tử vong mới thôi. Cho nên nếu không chữa trị, chưa tới nửa năm sau, Mông Văn sẽ rơi vào tinh trạng loạn trí.

Cũng may Mông Văn là hạng ngời có ý chí kiên cường, nên mới có kiên trì được mấy tháng. Hai tuần trước còn đi tới công ty làm việc một lần, thật sự không phải là một nữ tử tầm thường.

## 359. Chương 294: Quyết Định Của Mỗi Người

Lâm Vân bỏ chăn mền đắp trên người Mông Văn xuống, một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới. Lâm Vân biết đây không phải mùi thơm bình thường, mà là do Hoặc Tâm Trùng kia tạo thành. Liền cười lạnh một tiếng. Tên sử dụng trùng thuật kia còn chưa tới mức thành thạo, nếu không thì trùng sẽ không tỏa ra mùi thơm như vậy.

Mông Văn mặc một bộ áo ngủ màu xanh nhạt, lúc Lâm Vân vạch cái chăn ra, nàng liền tỉnh.

- Mỹ Na…

Mông Văn vừa mới kêu một tiếng đã nhìn thấy người vạch chăn là Lâm Vân, khuôn mặt vốn tái nhợt liền đỏ hồng:

- Anh đã tới rồi à.

- Ừ, em cứ nằm xuống đi, đừng cử động. Thực xin lỗi em vì anh đã tới chậm.

Lâm Vân vội vàng nói.

Mông Văn sửng sốt một chút. Nàng vốn biết bệnh của mình không có cách nào trị liệu, lại nghe Lâm Vân nói là tới chậm, liền biết bệnh của mình đã vô phương cứu chữa, mới không khỏi thất thần.

Lâm Vân không biết Mông Văn hiểu lầm ý của hắn, trong lòng còn đang suy nghĩ trị liệu Mông Văn như thế nào. Mấu chốt là không thể làm thương tổn con trùng trong người của nàng. Nếu một khi mình giết con trùng đó, thì người sử dụng trùng thuật sẽ phát hiện trùng thuật của y bị phá. Như vậy bọn chúng sẽ chạy trốn mất. Mà mình thì không có cách nào điều tra ra kẻ đứng sau.

- Lâm Vân, anh ôm em đi.

Mông Văn tràn đầy chờ mong nhìn Lâm Vân.

Lúc này Lâm Vân mới phản ứng, liền cẩn thận bế nàng lên, muốn để nàng tựa ở đầu giường.

- Không cần đâu, anh cứ ôm em là được.

Mông Văn cười cười, có chút cố hết sức dịch vào lòng của Lâm Vân.

- Đừng khẩn trương, em sẽ không nói cho Vũ Tích biết đâu.

Mông Văn tựa vào trong ngực của Lâm Vân cười nói. Nói xong thì nhắm mắt lại.

- Nhưng ôm như vậy, anh sao có thể trị bệnh cho em?

Lâm Vân sửng sốt nửa ngày mới nói.

Nhưng Mông Văn không lên tiếng, mà chỉ nhìn Lâm Vân hồi lâu. Lâm Vân thấy thế cũng ngượng ngùng, đang muốn nói gì đó, thì đột nhiên Mông Văn ngẩng đầu, hôn lên miệng của Lâm Vân.

Môi của Mông Văn rất mềm mại, ẩm ướt, nhưng lại lạnh như băng. Một hương vị ngọt ngào xen lẫn chiếc lưỡi thơm tho của nàng, khiến cho tâm thần của Lâm Vân rất chập chờn, thậm chí có chút không muốn tách ra.

Nhưng Lâm Vân chợt nghĩ tới Vũ Tích ở bên ngoài, trong lòng cả kinh, đang muốn đây Mông Văn ra. Đột nhiên ở gò má có cảm giác lạnh như băng. Lâm Vân biết đây là nước mắt của Mông Văn, vội vàng vịn Mông Văn nằm xuống giường.

- Mông Văn , em…

Lâm Vân trông thấy đôi mắt của Mông Văn rõ ràng đẫm lệ, liền vội vàng hỏi.

- Lâm Vân, em không muốn anh đẩy em ra…

Mông Văn nói xong, sắc mật càng tái nhợt. Lâm Vân âm thầm tự nhủ, không đẩy ra sao mà chữa trị được, tình hình của cô cũng đâu lạc quan gì.

Nhưng thấy thần sắc của Mông Văn như vậy, Lâm Vân không đành lòng, vội vàng lại ôm Mông Văn vào trong ngực nói:

- Em đừng lo lắng, anh sẽ giúp em trị khỏi bệnh.

Mông Văn lắc đầu, nàng biết rõ sức khỏe của mình. Việc này khác với vết sẹo trên mặt lúc trước.

- Lâm Vân, em biết thân thể hiện tại của em như thế nào. Anh không cần phải an ủi em đâu. Lúc trước em nói muốn trao hết cho anh, nhưng em lại sắp chết. Nếu như anh yêu mến, hiện tại, hiện tại….

Mông Văn nói tới đây, khuôn mặt lại đỏ, hô hấp có chút dồn dập.

Lâm Vân thở dài một tiếng. Mình ôm một cô gái kiều diễm, mặc đồ ngủ mỏng, lại nói ra những lời như vậy, Lâm Vân rất muốn làm một lần cầm thú. Nhưng lúc này, hắn không thể làm như vậy, muốn làm cầm thú thì cũng phải đợi Mông Văn chữa trị khỏi bệnh đã.

- Mông Văn, em đừng cử động.

Lâm Vân nói xong, đặt Mông Văn lên giường, cởi áo của nàng ra. Vốn hắn còn đang do dự nên bức trùng độc ra như thế nào. Không biết cởi áo của nàng, nàng có thể tức giận hay không. Nhưng vừa nghe Mông Văn nói vậy, là biết nàng sẽ không tức giận.

Mông Văn thấy Lâm Vân bắt đầu cởi áo của mình, sắc mặt vốn tái nhợt càng thêm đỏ tươi, rõ ràng không dám cử động.

- Mông Văn, em cứ bất động như vậy nhé. Độc trùng trong người em cũng có thể coi như một virus. Chắc anh phải mất thời gian khá dài mới có thể khiến nó chui ra được.

Lâm Vân an ủi Mông Văn, sợ lúc mình lấy trùng độc ra, nàng lại lộn xộn.

- A, nói như vậy là em sẽ không chết.

Vẻ đỏ ửng trên mặt của Mông Văn đã biến mất không ít. Cả người cũng trở nên khẩn trương. Sở dĩ nàng có dũng khí nói ra những điều này với Lâm Vân,, bởi vì nàng cho rằng mình sắp phải chết. Sáng hôm nay, lúc nàng trở lại từ bệnh viện, trên bệnh án còn ghi rõ ràng là chuẩn bị hậu sự.

Điều này chỉ có Mỹ Na là biết. Nàng bảo Mỹ Na đi tìm Lâm Vân, chỉ là muốn trước khi qua đời thì được gặp mặt Lâm Vân một lần mà thôi. Không nghĩ tới Lâm Vân vừa tới đã nói có thể trị được bệnh cho mình. Nếu bệnh này được chữa thì không phải là mắc cỡ chết người sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Mông Văn càng thêm tái nhợt, nàng đột nhiên không muốn bệnh của mình được chữa tốt.

- Em đương nhiên là không chết rồi.

Lâm Vân thấy sắc mặt của Mông Văn lại tái nhợt, trong lòng ngạc nhiên, không biết là nguyên nhân gì.

- Em, em…

Mông Văn thật không biết phải nói gì cho phải. Chẳng lẽ nàng lại nói mình không muốn trị bệnh sau, rồi nói anh đi ra ngoài đi?

Lâm Vân thở dài, mơ hồ đoán được một chút. Tuy mình đã trợ giúp Mông Văn báo thù, nhưng Mông Văn cũng không thiếu mình cái gì. Từ lúc nàng giúp mình xây dựng tập đoàn Vân Môn đến nay, tất cả việc lớn nhỏ của công ty, đều do nàng phụ trách.

Lý Thanh là loại người gì, Lâm Vân đương nhiên tinh tường. Cậu ta không có khả năng san sẻ nhiệm vụ với Mông Văn. Có thể nói, cả tập đoàn Vân Môn là do Mông Văn quản lý. Mà hôm nay nàng ấy lại nói những lời như vậy, chứng tỏ nàng ấy có tình cảm với mình. Có thể nàng ấy hiểu nhầm mình không thể chữa khỏi bệnh cho nàng, nên mới có thể bộc trực như vậy.

Có thể tưởng tượng, nếu nàng ấy biết mình có thể trị liệu, có lẽ nàng ấy sẽ mãi mãi giữ tình cảm đó trong lòng.

Lâm Vân lập tức rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Đối với Mông Văn, hắn cũng rất có hảo cảm, nhưng còn cách chuyện tình yêu nam nữ môt khoảng cách. Nhưng chuyện tình cảm nam nữ ai có thể nói rõ ràng được? Không phải lúc trước mình cũng như vậy với Vũ Tích sao? Chỉ một buổi tối đơn giản mình đã yêu nàng ấy. Đôi khi tình yêu thật là xa, cũng có khi rất là gần.

- Em biết rồi, anh cứ giúp em trị bệnh đi, cảm ơn anh.

Thấy Lâm Vân do dự, Mông Văn đột nhiên cười nói với Lâm Vân. Nói xong câu đó thì nhắm mắt lại, sắc mặt trở nên bình tĩnh. Lâm Vân biết cho dù có thể bức trùng độc ra ngoài, thì bệnh tình của Mông Văn cũng không thể hoàn toàn chữa tốt. Bởi vì thân thể của nàng ấy đã bị trùng độc làm cho thương tổn. Nếu như nàng ấy còn không có ý chí cầu sống, vậy thì kết quả rất không lạc quan.

Một người phụ nữ đã bị tổn thương trong lòng, cho dù mình chữa trị khỏi cho nàng ấy, thì có hữu dụng sao? Huống hồ, nàng ấy đã thổ lộ với mình, mình lại cự tuyệt. Bất kỳ một nữ nhân nào cũng không chịu được.

Cảm thấy không có động tĩnh gì, Mông Văn mở to mắt, thấy Lâm Vân vẫn còn sững sờ đứng ở đó. Đột nhiên trong lòng xuất hiện một cảm giác bi ai nhàn nhạt. Đã không còn thẹn thùng vì bị cởi quần áo nữa, chỉ nói:

- Lâm Vân, em không sao đâu. Công ty còn rất nhiều chuyện chất đống ở đó, anh mau trị khỏi bệnh cho em đi, để em còn nhanh đi làm.

Nói xong, Mông Văn hướng Lâm Vân cười cười. Giống như nàng muốn giải thích mình không có ý gì khác, để cho Lâm Vân không phải băn khoăn. Hơn nữa cũng tỏ ý, Lâm Vân không cần phải lo lắng cho chuyện của công ty.

Đã từng là một chuyên gia y dược của đại lục Thiên Hồng, Lâm Vân đương nhiên biết tâm tình hiện tại của Mông Văn. Nếu như cứ trường kỳ như vậy, nàng ấy sẽ trở nên chết lặng và lạnh lùng.

Lâm Vân không tiếp tục trợ giúp Mông Văn chữa trị, mà chỉ nhẹ nhàng ôm Mông Văn vào lòng nói:

- Mông Văn, hiện tại anh không thể hứa hẹn điều gì với em. Bởi vì làm như vậy anh sẽ thực xin lỗi Vũ Tích. Anh chỉ có thể nói với em rằng, nếu có một ngày anh rời đi nơi này, anh nhất đinh sẽ mang theo em và Vũ Tích rời đi. Em tin tưởng anh không?

Lâm Vân không nói hết câu,, nhưng Mông Văn đã nghe rõ ràng. Mông Văn ngẩn ngơ. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó, mình có thể theo Lâm Vân và Vũ Tích rời đi nơi này. Nhưng điều này sắp thành sự thật sao? Nàng chỉ muốn mình có thể giải quyết xong tâm nguyện lúc đầu với Lâm Vân, lại thật không ngờ người nam nhân mà mình yêu mến đồng ý dẫn mình và Vũ Tích rời đi.

- Lâm Vân, em…

Tuy Mông Văn rất muốn đi theo Lâm Vân và Vũ Tích rời đi, nhưng nàng lại không biết Vũ Tích nghĩ gì. Nàng chỉ muốn trước khi chết, giao thứ quý báu nhất của mìnhcho người nam nhân mà mình yêu mến mà thôi.

- Lâm Vân, kỳ thực em không có ý đó, anh nghĩ nhiều lắm.

Mông Văn đã bình tĩnh lại, nàng biết Lâm Vân vì sao muốn nói với mình như vậy.

- Anh biết rồi, nhưng anh đã hứa hẹn

- Nhưng em…

- Không có nhưng nhị gì cả…

- Anh thật là bá đạo.

- Cuối cùng em cũng biết một chút về anh.

Khúc mắc của Mông Văn đã được cởi, vô luận từ nay về sau như thế nào, ít nhất nàng đã khôi phục lại hy vọng. Tuy tình cảm của Lâm Vân đối với mình không như với Vũ Tích, nhưng Lâm Vân là người thế nào, trong lòng nàng đã biết. Cho tới bây giờ nàng cũng đều không nghĩ xa đến mức sinh sống với Lâm Vân cả đời. Lời của Lâm Vân là để cho nàng suy nghĩ, chứ nàng không nhất định phải làm theo lời của hắn.

## 360. Chương 295: Ảnh Vương

- Đừng cử động.

Lâm Vân nói xong, hai tay không ngừng ấn vào các điểm trên người của Mông Văn. Mỗi một lần ấn xuống, Mông Văn lại cảm thấy một luồng khí cực nóng từ ngón tay của Lâm Vân chảy vào trong cơ thể của mình.

Gần mấy trăm luồng cực nóng đó đã chảy toàn thân kinh mạch của Mông Văn, rồi chậm dãi lưu động toàn thân. Bàn tay của Lâm Vân thì vẫn đặt vào bụng của Mông Văn, không chế mấy trăm luồng khí cực nóng này.

Mông Văn đột nhiên cảm giác đau ở ngực. Lúc đầu còn đỡ, nhưng càng về sau càng đau. Lâm Vân thấy biểu lộ đau đớn của Mông Văn, liền dùng tay kia ấn lên ngực của Mông Văn một cái. Lần này là một cỗ khí lạnh truyền vào ngực. Ngay lập tức có một vết nổi cộm di chuyển trong cơ thể nàng.

Chỗ nổi cộm đó đi tới đâu, Lâm Vân lại dùng ngón tay điều khiển khí nóng dồn theo đến đó. Rất nhanh vết nổi cộm đó đã chạy xuống bụng.

Một tiếng, hai tiếng sau, Mông Văn đột nhiên cảm giác bụng của mình càng ngày càng nóng. Nghĩ tới tay của Lâm Vân đang đặt trên bụng, có cảm giác kinh hoảng lại ướt ướt. Thử mở to mắt ra nhìn thấy toàn thân của Lâm Vân đã ướt sũng, mồ hôi không ngừng rơi vào bụng của nàng.

Mông Văn rất muốn bảo Lâm Vân dừng lại, nhưng nàng cũng biết đây là thời điểm mấu chốt. Nàng cũng là người luyện công pháp nội gia, biết là hiện tại nếu quấy rầy Lâm Vân, có khả năng sẽ gây trọng thương cho hắn. Tuy rất đau lòng,, nhưng chỉ phải cố nhịn không nói.

Trong lòng Lâm Vân thật không ngờ con trùng trong người của Mông Văn lại lợi hại như vậy. Là một con độc trùng vương cấp hai. Một con độc trùng vương như vậy, giá trị là vô giá, không phải muốn mua là mua được. Những người này đúng là thật cam lòng tốn tiền.

Không nghĩ tới bổn sự của người hạ độc không lớn, nhưng lại có trùng độc vương đẳng cấp như vậy. Tuy không phải là đẳng cấp quá cao, nhưng tuyệt đối không phải những kẻ như vậy có thể bồi dưỡng được.

Lúc Lâm Vân xốc chăn mền của Mông Văn lên, thì biết đúng là trùng thuật của người kia chỉ bình thường, không thể nói là cao thủ. Nhưng chỉ khó hiểu là sao y có thể có được trùng vương Hoặc Tâm Trùng. Giải thích duy nhất là trùng vương này không phải do y nuôi được.

Nhưng vô luận trùng vương Hoặc Tâm Trùng này lợi hại ra sao, hiện tại trải qua hai giờ đấu tranh, nó đã bị tinh lực của Lâm Vân bao lại.

Lâm Vân không vội lau mồ hôi, mà lấy ra một con dao nhỏ rồi rạch một đoạn dài 3cm trên bụng của Mông Văn. Rồi thúc dục tinh lực vào tay. Một viên tròn tròn bị ánh sáng bao bọc, rất nhanh bay ra, tốc độ nhanh như tia chớp.

Nhưng viên tròn sáng này vừa bay được một đoạn đã bị Lâm Vân bắt được. Rồi để vào hộp ngọc, phong ấn bằng một tấm bùa cấp thấp. Xong xuôi thì vứt vào Tinh Giới.

Lâm Vân hồi phục lại miệng vết thương trên bụng của Mông Văn, không kịp giúp Mông Văn mặc quần áo, vội vàng ngồi xuống mặt đất, khôi phục lại tinh lực.

Mông Văn đột nhiên cảm giác toàn thân được buông lỏng. Các loại bệnh trạng không thoải mái đã biến mất vô tung vô ảnh. Cả người trở nên rất nhẹ nhàng. Nhìn nhìn Lâm Vân đang ngồi trên mặt đất, Mông Văn mặc lại áo của mình, thở dài một tiếng. Rồi cầm lấy khăn lông nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán của Lâm Vân.

Lâm Vân mở to mắt. Trong lòng tự nhủ, thật là một con trùng vương lợi hại. Nếu không phải mình đã ba sao, thì tuy có thể bức nó ra, nhưng có lẽ cũng bị thương. Hơn nữa còn không có khả năng bắt nó lại.

- Hiện tại em cảm thấy thế nào?

Lâm Vân nhìn Mông Văn cầm khăn mặt, liền trực tiếp hỏi cảm giác của nàng.

- Đã tốt hơn rồi, cảm ơn anh, Lâm Vân. Chỉ là những lời vừa rồi, anh đừng để ở trong lòng.

Sắc mặt của Mông Văn lần nữa khôi phục như thường, chỉ là lúc nói những lời này, khuôn mặt có chút nhăn nhó.

- Anh đã hứa thì anh đương nhiên muốn để ở trong lòng. Chỉ là anh không biết khi nào mới có thể rời đi nơi này. Có lẽ là mười năm, có lẽ là hai mươi năm, thậm chí có khả năng vĩnh viễn không thể rời đi. Trong khoảng thời gian đó, em nên vì nhân sinh của mình mà đưa ra quyết định. Anh sẽ không trách em đâu, bằng không là quá ích kỷ.

Lâm Vân nói xong, trong lòng có chút không thoải mái.

“Mình nói thật dễ nghe, nhưng một khi Mông Văn thực sự lựa chọn rời đi mình, mình thực không có cảm giác gì sao?”

Lâm Vân đột nhiên cảm giác mình thật vô sỉ. Đã như vậy rồi còn ra vẻ quân tử nói gì không trách nàng, thật đúng là ngụy quân tử.

“Chẳng lẽ mình nói như vậy là để thể hiện sự cao thượng của mình sao? Chẳng lẽ điều đó rất công bình với Mông Văn sao? Chẳng lẽ muốn người ta đợi ngươi, đợi ngươi chậm rãi yêu nàng? Lại cho người ta một cái hứa hẹn hư vô nữa”

- Em chờ anh…

Mông Văn nói ba chữ này rất nhỏ, liền không nói gì thêm nữa. Mà chỉ cắn chặt môi, mặc cho nước mắt rưng rưng.

Lâm Vân đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra hàm răng trắng và chỉnh tề, cười nói:

- Anh thay đổi chủ ý.

- A.

Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, kinh ngạc nhìn hắn. Sắc mặt lần nữa trở nên tái nhợt. Nước mắt vốn rưng rưng, rốt cuộc không kìm nổi, tràn ra hốc mắt.

- Anh không muốn em phải lựa chọn điều khác. Em đã lựa chọn anh, vậy thì từ anh mà kết thúc. Em không có cơ hội để lựa chọn điều khác.

Lâm Vân đã quyết định cho dù mình không thể rời đi Địa Cầu, mình cũng không thể cứ như vậy để Mông Văn ở nơi này, mặc kệ không hỏi. Như vậy không đúng với tính cách của hắn.

- Lâm Vân….

Mông Văn rốt cuộc không khống chế nổi tâm tình, nhào vào ngực của Lâm Vân.

….

Trong một sơn trại trên núi Miễn Biên, một tên nam tử hơn năm mươi tuổi mặc quần áo đắt tiền, đột nhiên nhíu mày.

- Sao vậy Ảnh vương?

Ngồi bên cạnh y là một diễm phụ hơn ba mươi tuổi. Cô ta thấy nam tử này đột nhiên nhíu mày, trong lòng xuất hiện một dự cảm không tốt, liền vội vàng hỏi.

- Không có gì, chắc là bảo bối của anh vừa nghịch ngợm một chút.

Vừa rồi trong một nháy mắt, y cảm thấy Hoặc Tâm Trùng của mình tựa hồ có cảm giác nguy hiểm gì đó. Nhưng trong chớp mắt đã khôi phục bình thường. Y không biết đây là ảo giác của mình, hay là nguyên nhân gì khác.

Nhưng nếu nói trên thế giới này còn có người có thể đối phó với Hoặc Tâm Trùng của y, y sẽ tuyệt đối không tin. Không chỉ nói là người khác, cho dù là Hoặc Tâm Trùng phản bội, y cũng không thể đối phó được. Đương nhiên Hoặc Tâm Trùng vĩnh viễn sẽ không phải bội y. Đây là điều mà y yên tâm.

- Vậy mà dọa em đau cả tim. Còn tưởng xảy ra bất trắc gì.

Con mắt của diễm phụ này lướt qua người nam tử kia, một hương vị mê người lập tức khiến tên nam tử khó có thể chịu nổi. Liền vươn tay kéo cô ta vào trong ngực.

Hai cánh tay không ngừng lục lọi trên ngực của cô ta. Diễm phụ này thì càng uốn éo người, đảo mắt, y phục của hai người đã bị cởi hết, vứt xuống mặt đất. Rồi lập tức vang lên từng tiếng thô bạo và rên ri ra bên ngoài.

Hai tên thủ vệ canh giữ ở cửa ra vào, tựa hồ đã quen với loại âm thanh này. Rõ ràng nhắm con mắt lại hưởng thụ. Giống như người động tình bên trong đó là bọn chúng, chứ không phải là người nam tử hơn năm mươi tuổi kia.

- Ảnh Vương, em chịu không được…

Diễm phụ này một bên nhún nhảy, một bên rên rỉ nói. Nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia cười nhạo. Với cái của giống yếu xìu như vậy, có là gì đối với ta.

- Nương tử cũng có lúc không được sao?

Tuy nói như vậy, nhưng người nam tử không hề có ý dừng lại.

Tuy nhiên một tiếng chuông dồn dập đã cắt đứt động tác của người nam tử. Trong mắt của diễm phụ kia thì xuất hiện vẻ thất vọng, đồng thời là một tia lửa giận. Người nam tử nghe thấy tiếng chuông, lập tức thả người nữ tử này ra. Y biết, không phải chuyện gì đặc biệt khẩn cấp, thì tiếng chuông sẽ không vang lên.

- Vào đi.

Người trung niên chỉnh lại quần áo, trầm giọng nói.

Một tên nam tử có chằng chịt vết sẹo trên mặt đi vào, cúi người hành lễ với y rồi nói:

- Bẩm Ảnh Vương, Vũ Lĩnh Vinh Thượng cầu kiến.

- Bảo y vào đi.

Trong lòng tên nam tử mặc quần áo xa hoa thầm tức giận, nhưng vẫn nhịn được.

Đột nhiên y lại có dự cảm không tốt. Mình đồng ý thả ra Hoặc Tâm Trùng cũng bởi vì muốn tạo quan hệ với tên Vinh Thượng ày. Nhưng thời hạn nửa năm còn chưa tới, thì y đến đây làm gì?

Sở dĩ y đáp ứng giúp Vinh Thượng thả ra Hoặc Tâm Trùng, một là vì y không sợ Hoặc Tâm Trùng bị tổn thương. Ít nhất y cho rằng, trên thế giới này không có ai có thể đối phó với Hoặc Tâm Trùng của mình. Mà mình muốn thu hồi lúc nào thì thu hồi.

Huống hồ, Hoặc Tâm Trùng sau khi thả ra rõ ràng tu vị của nó tăng lên một ít. Chứng tỏ chủ thể mà nó đang sống, hẳn là một người có thể chất phi thường tốt. Thậm chí đã tiếp cận tới võ giả tẩy tủy rồi.

Thứ hai là y kiếm được rất nhiều món lời. Cho nên một chuyện như vậy, có người ngu mới không làm.

- Ảnh Vương, hôm nay tôi tới đây là muốn hỏi xem Hoặc Tâm Trùng của ông có vấn đề gì không?

Vinh Thượng có dáng người rất anh tuấn, nhưng biểu hiện lại lạnh lùng. Lúc nói chuyện cũng không vui không buồn. Vừa đi vào, đã nói thẳng luôn vào vấn đề. Nhưng ánh mắt của y rất sắc bén, chứng tỏ là một nhân vật không đơn giản.

- Ha ha, Hoặc Tâm Trùng của tôi thì sao có thể xảy ra vấn đề được? Cậu cũng quá khôi hài rồi.

Tên Ảnh Vương này cười ha ha, nhưng trên mặt đâu có ý cười nào.

## 361. Chương 296: Em Cũng Không Uống

Nhìn Ảnh Vương cuồng tiếu, Vinh Thương không nói gì mà chỉ cười lạnh.

- Sao cậu lại suy đoán như vậy?

Ảnh Vương đột nhiên dừng cười, khuôn mặt trở nên lạnh lùng, giống như y chưa từng cười qua vậy.

- Hôm nay cố chủ gọi điện thoại cho tôi, nói rằng y trông thấy mục tiêu ngoại trừ ánh mắt là thất lạc ra, thì thân thế vẫn rất bình thường. Tôi nghĩ, chắc ông sẽ không lừa dối chúng tôi, nhưng đã hai tháng rồi, sao chủ thể vẫn còn tinh thần như vậy?

Ảnh Vương trầm tư sau nửa ngày, mới ngẩng đầu hỏi:

- Lúc trước cậu hạ độc như thế nào?

- Tuy tôi không biết gì về trùng thuật, nhưng tôi vẫn biết cách phóng trùng. Huống hồ là một con trùng vương hiếm có. Hơn nữa tôi đã nghiêm khắc dựa theo phương pháp của ông để phóng trùng. Người kia cũng vì vậy mà liên tục nằm giường trong một khoảng thời gian lâu. Điều này chứng tỏ tôi phóng trùng không có vấn đề gì cả. Vậy thì chỉ còn có khả năng là trùng trong cơ thể cô ta đã bị lấy ra.

Sắc mặt của Vinh Thưỡng vẫn cứng ngắc, không chút biểu lộ, nhưng thanh âm lại cực kỳ rõ ràng.

- Chắc tôi phải đi một chuyến tới Yên Kinh xem. Nhưng nếu như trùng bảo có vấn đề gì thì tôi phải biết rồi. Vinh Thượng, cậu nói xem?

Hoa Y Ảnh Vương nói xong, nhìn thoáng qua sắc mặt cứng ngắc của Vinh Thượng.

Nhưng tâm tình vốn bình tĩnh của y lại nổi lên một tia gợn sóng. Y nhớ tới cảm giác dị thường vừa lúc này. Chẳng lẽ trùng bảo thực sự xảy ra vấn đề gì sao? Điều này làm sao có thể? Trùng bảo của mình không phải là con trùng bình thương, ai lại có bổn sự như vậy? Có thể đối phó với một con trùng cấp vương.

Mà hiện tại tựa hồ như sự liên hệ giữa mình và trùng bảo đã nhạt đi một ít. Nếu không phải Vinh Thượng nói, thì mình đã không chú ý tới.

- Tôi đi cùng ông.

Vinh Thượng vẫn không biểu lộ gì.

….

Đây đã là ngày thức ba Lâm Vân trị khỏi bệnh cho Mông Văn. Lâm Vân suy nghĩ vài ngày, quyết định nói chuyện của Mông Văn cho Vũ Tích.

- Lão công, anh muốn nói chuyện của chị Văn cho em nghe phải không?

Hàn Vũ Tích nhìn Lâm Vân muốn nói lại thôi, cười một tiếng, chủ động nói ra.

Lâm Vân sửng sốt hỏi:

- Làm sao em biết?

- Ngày đó em lo lắng cho anh, đã dùng thần thức để xem anh trị liệu cho chị Mông Văn. Là do anh quá mức tập trung mà không chú ý tới.

Thanh âm của Hàn Vũ Tích rất nhu hòa, thật giống như không cố kỵ tới cảm thụ của Lâm Vân vậy.

Thấy Lâm Vân chỉ ngẩn người, Hàn Vũ Tích thở dài một hơi.

- Làm sao vậy?

Lâm Vân đột nhiên có chút bất an.

- Lão công, anh là người tốt, chỉ là anh không biết về chị Mông Văn rồi. Anh cảm thấy chị Văn thực sự nghĩ như anh sao? Chị ấy là một cô gái tâm cao khí ngạo, tuy câu nói sau cùng của anh làm cho chị ấy cảm thấy anh thực tình, nhưng anh đã làm thương tổn tới chị ấy.

- Em không biết người khác yêu đương có giống như em không.

Hàn Vũ Tích nói tới đây, nhìn Lâm Vân một chút, tiếp tục nói:

- Nhưng ngay cả em cũng cảm giác được anh không thực sự yêu chị Mông Văn. Đó chỉ là sự cảm kích mà thôi. Chẳng lẽ anh nghĩ chị Văn không cảm giác được sao? Emm không biết người khác nghĩ gì, nhưng em chỉ cảm thấy, tình yêu không phải là đồng tình và bố thí.

Lâm Vân ngây người một lúc. Lúc ra về hắn còn tưởng đã an ủi tốt Mông Văn, hắn cũng thật có tâm tư này, rồi định trở về nói với Vũ Tích. Hắn tin tưởng Vũ Tích không phải là loại người hẹp hòi. Mà cho dù Vũ Tích không đồng ý, hắn cũng sẽ tôn trọng ý kiến của Vũ Tích. Nhưng thật không ngờ, mình đã làm sai, thậm chí đã làm thương tổn cả Mông Văn lẫn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân ngây người nửa ngày, liền đi tới ngồi bên cạnh của Lâm Vân, im lặng không nói.

Tiếng đập cửa vang lên, Hàn Vũ Tích vội vàng đứng lên mở cửa. Là Diệp Điềm, nhưng vành mắt của cô ấy có chút sưng đỏ.

- Diệp Điềm, sao em lại tới đây?

Lâm Vân đột nhiên có một cảm giác thật lạc, tâm tình này xuất hiện là do trông thấy Diệp Điềm đứng ở cửa.

- Lâm đại ca, chị Văn bảo em giao bức thư này cho anh.

Nói xong, Diệp Điềm lấy ra một bức thư.

Lâm Vân nhận lấy bức thư, run rẩy hỏi:

- Còn Mông Văn đâu?

- Chị Văn nói rằng chị ấy muốn đi ra ngoài một thời gian cho khuây khỏa. Cũng dặn anh không cần phải lo lắng. Nguyên nhân thì chị ấy đã viết trong bức thư. Lâm đại ca, chị Vũ Tích, em đi đây.

Diệp Điềm nói xong cúi đầu, vội vàng xuống tầng.

Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, quả nhiên không phát hiện ra tung tích của Mông Văn. Liền thở dài, mở bức thư ra.

“Lâm Vân, em đi đây, anh không cần phải lo lắng cho em. Anh là một người tốt, anh có thể cho em một hứa hẹn, em đã rất vui rồi. Chuyện của công ty, em tạm thời giao cho Diệp Điềm, anh không cần phải lo lắng đâu.”

“Đôi khi em rất muốn được sống chung với anh và Vũ Tích. Nhưng em lại không thể làm được. Không phải em lo lắng cho chế độ một vợ một chồng, em chỉ cần ở bên cạnh anh là được. Nhưng anh cho em không phải là tình yêu, mà là tình cảm khác. Em không trách anh, có lẽ một ngày nào đó, khi anh yêu em, em sẽ trở lại. Có lẽ rất lâu, cũng có lẽ rất gần.”

“Nơi em tới là một nơi rất an toàn, anh không phải lo lắng. Hơn nữa hiện tại em hoàn toàn có thể tự bảo vệ bản thân. Nếu đổi thành bất kỳ nữ nhân nào ở bên cạnh anh, em có thể ghen ghét. Nhưng chỉ riêng Vũ Tích, em chỉ có hâm mộ và thật lòng chúc phúc.”

“Anh phải nhớ là còn một hứa hẹn với em đấy. Bởi nhỡ đâu có một ngày nào đó em lại đột nhiên muốn tìm anh thì sao. Tuy nhiên, vô luận như thế nào, trong lòng em đều không thể chứa người nam nhân khác. Em sẽ đợi anh cả đời.”

“Lâm Vân, anh có tin tưởng vào luân hồi không? Nếu thật sự có luân hồi, em nhất định sẽ không uống chén Mạnh Bà thang kia, em muốn mãi mãi nhớ về anh. Kiếp sau em muốn làm một cô gái xinh đẹp, sau đó nhất định đi tìm anh sớm, để anh cũng yêu em như yêu Vũ Tích vậy.”

“Tâm tình của em rất loạn, nên ghi bức thư này cũng có chút vụn vặt. Nhưng ghi đến đây em đã bình tĩnh lại. Tuy còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng em lại không biết viết ra như thế nào”

“Thôi, em phải đi đây, anh không cần lo lắng cho em đâu, cũng không cần phải tìm em. Em đi tới một nơi mà ngay cả Diệp Điềm đều không biết”

“Bảo trọng…”

Giấy viết thư rơi tà tà xuống mặt đất, Hàn Vũ Tích nhặt lên, sau khi xem xong, lại nhẹ nhàng gấp vào, bỏ vào phong bì.

- Vũ Tích, anh thực sự làm sai rồi sao? Anh làm thương tổn tới Mông Văn, lại làm thương tổn tới em…

Lâm Vân có chút hoảng hốt. Hắn đôt nhiên cảm giác được vợ của mình nói đúng, mình đúng là không hiểu tâm lý của người khác.

Hàn Vũ Tích không trả lời Lâm Vân, chỉ nằm ở trong ngực của hắn rồi ôm chặt lấy hắn. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng nói:

- Em cũng sẽ không uống Mạnh Bà thang.

Trong lòng Lâm Vân chấn động, ôm lấy nàng nói:

- Anh cũng vậy.

….

Trên cơ bản Diệp Điềm đã tiếp nhận toàn bộ nghiệp vụ của tập đoàn Vân Môn.

Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi vào tập đoàn Vân Môn là tham gia cuộc hội nghị cổ đông lần thứ nhất của tập đoàn. Kỳ thực, những người tham gia hội nghị này chỉ có Lý Thanh, Mông Chân, Diệp Điềm và hai vợ chồng Lâm Vân mà thôi. Lâm Hinh và Lam Cực không phải là cổ đông, nhưng cũng được yêu cầu tham gia hội nghị.

- Trong lúc Mông Văn bị bệnh, có người đã âm thầm phá hoại tập đoàn Vân Môn. May mà tôi ngẫu nhiên phát hiện ra được. Hiện tại Diệp Điềm báo cáo kết quả điều tra cho mọi người nghe.

Lâm Vân đi thẳng vào vấn đề. Ở đây toàn là người nhà nên hắn không cần phải vòng vo.

Diệp Điềm trầm mặc một lát, mới nói:

- Công ty xảy ra chuyện như vậy, người có trách nhiệm lớn nhất là em. Chị Văn bị bệnh, chúng ta đều rất lo lắng. Tuy chúng em đã hoài nghi chuyện này, nhưng còn chưa nói cho chủ tịch.

- Trong lúc chị Văn bị bệnh, đã tới công ty hai lần. Lần đầu tiên tới là đồng ý Lâm Cường gia nhập liên minh của công ty. Lâm Cường là anh họ của chủ tịch, đương nhiên chỉ là trên danh nghĩa. Hiện tại em và chị Văn đều hoài nghi Lâm Cường bị người khác mua chuộc. Cố ý làm hỏng danh dự của tập đoàn Vân Môn.

- Trong một tháng ngắn ngủi, Lâm Cường đã tăng thêm sáu phòng làm việc. Những phòng làm việc này cho tới bây giờ đều không làm được bất kỳ việc gì có lợi cho công ty cả. Mà toàn dựa vào danh tiếng của tập đoàn Vân Môn để làm những chuyện như đánh nhau giết người.

- Trước mắt những phòng làm việc này đã bị chúng ta cưỡng chế đóng cửa. Đồng thời giao hai mươi người làm việc ở đó cho cơ quan cảnh sát. Còn Lâm Cường đã bị giám sát.

- Nếu không phải chúng ta khống chế chuyện này sớm, thì hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi. Chị Văn rời đi công ty, ngoại trừ một vài nguyên nhân khác, thì cũng có ý tự nhận lỗi. Chuyện này tuy đã được kịp thời ngăn lại, nhưng vẫn để lại một số hậu quả không tốt.

Diệp Điềm báo cáo xong, những người ngồi ở đây đều rất lo lắng.

Lâm Vân khoát tay nói:

- Không cần phải lo lắng. Chuyện này không trách Mông Văn. Nhưng Lam Cực và Diệp Điềm lại có sai lầm trong việc quản lý công ty, về sau nên cảnh tỉnh. Tôi cũng công bố luôn ở đây, tập đoàn chúng ta từ bây giờ sẽ không dùng bất kỳ người nào của Lâm gia. Đương nhiên, nếu muốn dùng cũng phải trải qua điều tra nghiêm ngặt.

- Tôi cũng tuyên bố chia 5% cổ phần của công ty cho Lam Cực và Lâm Hinh. Từ nay về sau Diệp Điềm chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Môn. Nhược Sương thì quản lý công ty y dược Vân Môn. Lam Cực quản lý công ty viễn thông Vân Môn. Các việc còn lại thì giao cho Diệp Điềm. Đồng thời Diệp Điềm hỗ trợ cho Tô Tĩnh Như gây dựng công ty trang phục Vân Môn. Chuyện về Lâm Cường thì giao cho tôi xử lý.

## 362. Chương 297: Điều Kiện Của Lão Gia Tử

Sau khi tan họp, Lâm Vân lập tức đi tới chỗ của Lâm Cường. Diệp Điềm thì triệu tập Liễu Nhược Sương, Tô Tĩnh Như và vài người quản lý cấp cao mở thêm một hội nghị. Bởi vì có quá nhiều chuyện, nên Lâm Vân nhất thời không có thời gian để gặp mặt Tô Tĩnh Như.

Lâm Vân một mình đi gặp Lâm Cường. Ánh mắt của Lâm Cường rất lập lòe, tuy kinh hoàng nhưng thần thái rất trấn định. Chỉ có chút mệt mỏi vì bị giám sát một thời gian lâu. Lâm Vân nhìn qua người này là biết y là người sợ phiền phức.

- Anh chính là Lâm Cường?

Lâm Vân vốn không có hảo cảm gì với người của Lâm gia. Mà tên Lâm Cường này rõ ràng lợi dùng là người của Lâm gia, muốn tiến vào tập đoàn Vân Môn để làm nội ứng. Cho nên Lâm Vân đã sớm tức giận. Kế hoạch của đám người kia thật là chu đáo và chặt chẽ. Bước đầu thì hạ độc Hoặc Tâm Trùng khiến Mông Văn hoảng hốt, bước sau thì Lâm Cường đi vào phá hoại danh tiếng của công ty.

- Lâm Vân.

Tròng mắt của Lâm Cường hơi híp. Tuy y chưa từng thấy qua Lâm Vân, nhưng y vừa liếc qua là nhận ra người trước mặt này chính là Lâm Vân, một người mà lão gia tử rất coi trọng.

- Anh nói kỹ càng quá trình bán đứng tập đoàn Vân Môn cho tôi, cùng với người đứng sau lưng là ai. Sự kiên nhẫn của tôi chỉ có hạn, hy vọng anh thành thật khai báo.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn Lâm Cường, nói chuyện không hề có chút tình cảm nào.

Lâm Cường đang suy nghĩ nên ứng đối như thế nào, thì Lâm Vân đã giơ chân lên, đá vào chân trái của y. Một tiếng răng rắc vang lên, xương chân của y đã đứt gãy, đau đớn thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

- Tôi đã nói rồi, kiên nhẫn của tôi có hạn. Trong vòng năm giây tôi không nghe thấy anh khai thật, thì cái chân còn lại của anh cũng như vậy. Có lẽ anh sẽ trở về Phần Giang, làm bạn với tên Lâm Khải kia.

Thanh âm của Lâm Vân càng lạnh lùng.

Lâm Cường đột nhiên nhớ tới chuyện của Lâm Khải. Mặc dù y ở kinh thành, nhưng vẫn nghe qua chuyện của Lâm Khải. Biết là Lâm Khải cũng vì đắc tội với người trước mặt này, mà bị đánh tới mức vẫn phải ngồi trên xe lăn. Mà Lâm Khải kia hình như còn là anh trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Tuy nhiên, vừa tự hỏi thì đã qua năm giây, Lâm Vân không chút do dự đá gãy chân còn lại của Lâm Cường.

- Tôi nói, tôi nói, đừng đánh.

Lâm Cường đau đến mức chảy cả nước mắt, làm gì dám do dự nữa.

- Là Lý Danh Sinh bảo tôi làm. Y bảo tôi rằng cứ tới ngày đó xin vào tập đoàn Vân Môn, tổng giám đốc Văn sẽ đồng ý. Hơn nữa còn để tôi phụ trách làm quản lý của một phòng.

- Chuyện về sau thì đều do Lý Danh Sinh bảo tôi làm. Y cho tôi hai triệu nguyên, chỉ cần tôi an bài mười lăm người của y vào các phòng làm việc là được.

Lâm Cường nói xong, đã chảy đầy mồ hôi vì đau đớn.

Lúc này y mới biết được danh tiếng hung ác của Lâm Vân không phải là lời đồn. Không biết kế tiếp hắn có tra tấn mình không. Trong lòng đã sớm hối hận vì một chút tiền mà đáp ứng làm chuyện nội gian.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn đã từng điều tra qua tên Lý Danh Sinh của Lý gia kia. Chỉ là một cái bao cỏ mà thôi, tuyệt đội không thể nghĩ ra một kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Đoán chừng là còn có kẻ nào sai khiến nữa. Tuy Lý Danh Sinh không phải là chủ mưu, nhưng mình tuyệt đối cũng không tha cho y.

Lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Lâm Hinh mở cửa nhìn thấy Lâm Cường nằm dưới mặt đất, liền nói với Lâm Vân:

- Anh, Tam gia gia gọi điện bảo rằng anh mau chóng tới chỗ của gia gia.

- Ừ.

Lâm Vân không chút do dự dẫn theo cả Lâm Cường, bảo Lâm Hinh lái xe đi tới đại viện của Lâm gia. Trong lòng Lâm Cường trầm xuống, biết mình đã xong đời rồi.

Lúc Lâm Lộ Trọng trông thấy Lâm Vân, trong mắt lộ ra vẻ quái dị. Nếu như lúc trước ông ta chỉ không bội phục với bản lĩnh của Lâm Vân, hiện tại ông ta đã nhìn không thấu đứa cháu trai này.

- Tam gia gia tìm cháu có việc gì?

Lâm Vân trước sau như một bình tĩnh.

- Anh họ cháu?

Lâm Lộ Trọng đã nhìn thấy Lâm Cường trong tay của Lâm Vân.

Lâm Vân tiện tay ném Lâm Cường xuống. Lâm Cường liền hét thảm một tiếng. Bởi vì đôi chân gãy ma sát với mặt đất, khiến y đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không giấu diếm, kể hết chuyện Lâm Cường trợ giúp Lý gia phá hư danh tiếng của tập đoàn Vân Môn cho Lâm Lộ Trọng nghe.

Lâm Lộ Trọng nghe xong liền nổi giận đùng đùng. Không ngờ Lâm gia lại có một tên bại hoại như vậy. Cũng lười liếc nhìn Lâm Cường, chỉ lạnh lùng phân phó:

- Mang nó ra ngoài, phế nốt đôi chân của nó.

Toàn thân của Lâm Cường co quắp lại, y biết mình xong đời rồi. Cho dù là cha của mình cũng không có cách nào cứu y. Bởi vì lão gia tử thật sự tức giận.

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên rồi lập tức tắt. Lâm Vân gật đầu, khó trách Lâm gia dưới sự dẫn dắt của Lâm Lộ Trọng, có thể trở thành một gia tộc lớn. Chỉ riêng thủ đoạn cay độc của lão gia tử, đã không phải người thường có thể làm được. Có thể tưởng tượng, một khi địch nhân chọc giận lão gia tử, ông ấy chắc chắn sẽ xử lý gọn gàng dứt khoát.

Thậm chí còn biết việc gì cần điều tra, việc gì không cần phải điều tra. Riêng thái độ nắm chắc đó đã là một điều khó có được. Ngay cả Lâm Vân, vốn không phải là người của Lâm gia, cũng có một cảm giác quy túc. Tuy nhiên, Lâm Vân còn nhìn ra chút mánh khóe trong đó. Hắn cảm giác lão gia tử đã biết chuyện của Lâm Cường. Còn biết như thế nào, thì không rõ lắm.

- Chúng ta tới phòng sách nói chuyện.

Lâm Lộ Trọng rất coi trọng Lâm Vân. Tuy Lâm Vân chỉ là một người cháu trai của ông ta, nhưng ba ngày trước, hành động của Lâm Vân đã làm chấn động những vị lãnh đạo ở đó. Về sau vài người đã hỏi kỹ càng Hà Ngụ, kết quả thật là vượt mức tưởng tượng.

Tuy lúc ấy Hà Ngụ chỉ nói mơ mơ hồ hồ, không thể nói rõ ra được, nhưng có một điều có thể xác định là Lâm Vân có thể bay lên trời. Đây quả thực là một nhân vật cường hãn, đã sánh bằng cả một quốc gia rồi. Vô luận Lâm Vân có vì quốc gia hỗ trợ hay không, chuyện này vẫn nên được giữ bí mật.

Hôm nay Lâm Lộ Trọng chỉ đại biểu vài vị thủ trường mà gọi Lâm Vân tới đây đàm phán. Một mực kéo dài tới hôm nay, bởi vì các vị thủ trưởng còn chưa thương lượng ra thù lao để Lâm Vân đồng ý làm việc.

Đối với Lâm Lộ Trọng mà nói, Lâm Vân càng lấy được nhiều chỗ tốt, ông ta càng vui mừng.

Trong phòng sách, sau khi hai người ổn định chỗ ngồi, Lâm Lộ Trọng rõ ràng chủ động rót một chén trà cho Lâm Vân.

- Tam gia gia, rốt cuộc là chuyện gì?

Trong lòng Lâm Vân đã đoán ra một ít nguyên nhân mà lão gia tử tìm mình. Nhưng nếu chỉ đưa ra những điều kiện như lần trước, vậy thì bỏ qua. Điều kiện của bọn họ còn chưa đủ để mình hỗ trợ bọn họ. Mà danh tiếng và quyền lực chỉ là phù vân đối với Lâm Vân mà thôi. Những thứ đó không hề có tác dụng gì với hắn.

- Cái này cho cháu.

Lâm Lộ Trọng lấy ra một tấm giấy màu xanh đậm đưa cho Lâm Vân.

- Đây là cái gì?

Lâm Vân cầm lấy tấm giấy, kỳ quái hỏi.

- Đây là giấy xác nhận cháu là ủy viên danh dự của quân ủy, do đích thân bộ trưởng bộ quốc phòng ký.

Lâm Lộ Trọng vội vàng nói.

Lâm Vân mở ra xem, quả nhiên có tên của mình trên đó. Nhưng hắn không có chút hứng thú gì với thứ này. Thứ này giống như việc mình quyên góp mấy chục triệu rồi có được một tấm biểu dương vậy. Nó hoàn toàn vô dung với Lâm Vân. Thật không biết là ai nghĩ ra đồ chơi này.

Trong lòng Lâm Vân cười lạnh, nhưng biểu hiện như không có gì. Trả lại tấm giấy cho Lâm Lộ Trọng:

- Tam gia gia, thứ này chẳng có tác dụng quái gì với cháu cả. Cháu nghĩ mọi người phải biết chứ điều này chứ.

Khuôn mặt của Lâm Lộ Trọng đỏ lên, trong lòng tự nhủ, ai chẳng biết thứ này vô dụng với ngươi. Nhưng quốc gia chỉ có thể đưa ra điều kiện này để mua ngươi mà thôi, còn có cái gì nữa đâu? Đá Bạch Hà mà ngươi muốn kia, thực sự là quá quý hiếm.

Tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn nói:

- Tiểu Vân, ta không biết sư phụ của cháu là ai, nhưng cháu xác thực đã làm cho các lão già chúng ta rung động. Nói thật, Lâm gia có một người như cháu, quả thực là một điều kiêu ngạo. Nhưng có những chuyện cháu không để ý, một người lãnh đạo quốc gia như ta lại không thể không để ý.

- Cháu có thể nói ta dối trá, ta cũng có thể cùng người khác vụng trộm tranh đấu. Nhưng một khi quốc gia gặp nạn cho dù ta có liều cái mạng già này cũng muốn xông lên phía trước. Lão Từ không có ý từ đến đây nói chuyện với cháu, nên chuyện này đành phải do ta nói.

- Hiện tại thế giới đã khá yên bình. Nhưng bạo loạn có vẻ như sắp phát sinh, điều này thì chúng ta không thể khống chế được. Như chuyện người ngoài hành tinh, rất có khả năng là xảy ra. Còn hai người lạ mặt lần trước, lúc đầu chúng ta còn chưa xác định hai người đó có phải là người ngoài hành tinh hay không, bởi vũ khí của hai người đó rất khủng bố. Nhưng được nhìn thấy khả năng của cháu, chúng ta đều cho rằng bọn họ cũng là người trong tiên đạo.

- Tiểu Vân, sư phụ của cháu hẳn là người trong tiên đạo phải không? Chắc ông ta cũng thuộc một phái ẩn thế nào đó. Những người này chỉ có thể nghe thấy trong truyền thuyết, chứ chưa từng thấy bóng dáng. Tuy ta không biết cháu cũng thuộc hay không, nhưng với năng lực của cháu, đi làm những chuyện như vậy là đủ rồi. Không chỉ vì hội liên hiệp, cũng phải vì sự hòa bình tương lai của quốc gia nữa.

- Ta biết những tư tưởng này của ta sẽ khiến cháu cảm thấy vớ vẩn. Nhưng lần này ta cũng đồng ý với những lão già kia. Tuy ta rất lo lắng cho cháu, nhưng đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm.

Nói xong, Lâm Lộ Trọng rất chờ mong nhìn Lâm Vân.

## 363. Chương 298: Địa Ngục Môn

Lâm Vân thì hết sức kính nể sự chân thành của lão gia tử. Nhưng để cho hắn bán mạng vì tờ giấy này, hắn tuyệt đối không muốn. Tuy nhiên, nếu thực sự là có người ngoài hành tinh xâm lược, thì hắn đi một chuyến cũng không sao. Vì chuyện này có thể ảnh hưởng tới người thân của hắn, đồng thời hắn cũng muốn vì nhóm người Thái Giang báo thù.

Nhưng Lâm Vân không lập tức đáp ý. Chẳng lẽ chỉ được một chỗ tốt đó thôi sao. Một thứ không hề có tác dụng với mình. Nếu như mình là người bình thường, nó còn có tác dụng đôi chút. Nhưng bây giờ thì mình cần gì, mang nó ra trang bức sao? Với thực lực hiện tại mình cần gì phải trang bức?

Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân trầm tư, lần nữa lấy ra hai cái hộp nói:

- Một hộp là viên Bạch Hà lần trước. Một hộp thì là một viên lấy được từ trong núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân.

- Địa Ngục Môn?

Lâm Vân sửng sốt hỏi.

- Đúng vậy, chỗ đó là một trong những nơi thần bí nhất của Hoa quốc, gần với Thần Nông Giá. Đây là tư liệu, cháu xem qua đi.

Lâm Lộ Trọng đưa một sấp văn kiện cho Lâm Vân.

Lâm Vân mở ra nhìn mới phát hiện Hoa quốc quả thật có không ít chỗ thần bí. Không chỉ có vùng núi Tây Lương và con sông Tây Lương.

Núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân kia còn được gọi là núi Tử Vong Cốc. Tên quốc tế là thung lũng Lion. Thuộc cao nguyên Thanh Tàng của vùng núi Côn Luân. Phía đông tới Thanh Hải Bố Luân Đài, phía bắc tới Bố Luân Đài. Phía Tây kéo dài tới núi Chí Sa. Chiều dài tổng cộng là 105km, rộng khoảng 33km. Diện tích khoảng 3500km2, cao hơn mặt nước biển 324m.

Vùng này không có người nào dám vào. Kể cả những người chăn dê ở núi Côn Luân, cho dù dê chết đói vì thiếu cỏ cũng không dám đi vào khu thâm cốc mọc sum xuê đầy cỏ dại đó.

Thung lũng này chính Tử Vong Cốc của Côn Luân. Ở bốn phía xung quanh là đầy da lông, xương thú của động vật lẫn cả thợ săn liều lĩnh vào đó. Tạo cho người ta một cảm giác chết chóc khi tới gần.

….

Lâm Vân khép lại tập văn kiện, trầm tư một lát. Hắn biết chỗ kia tuyệt đối không đơn giản. Nếu Hà Ngụ đã nói tổ tiên của y từng gặp người Tu Chân ở núi Côn Luân, thì chứng tỏ nơi đó có sự tồn tại của người Tu Chân cấp cao. Nhưng những người Tu Chân này vì sao lại không muốn xuất thế? Chẳng lẽ có nguyên nhân nào khác, hay là chỗ đó có một kết giới.

- Tam gia gia, vài vị thủ trương muốn cháu làm cái gì?

Vô luận như thế nào Lâm Vân đều muốn mau tới xem nhóm của Thái Giang. Hắn cũng rất có hứng thú với hai tên lùn kia. Quan trọng nhất là hắn đột nhiên muốn di xem ngọn núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân. Xem xem chỗ đó thực sự có người Tu Chân cấp cao không.

- Việc thứ nhất thì Từ lão đã nói qua. Đương nhiên hy vọng cháu có thể tìm ra thân phận của hai tên lạ mặt đó. Không cần phải lo lắng sống hay chết. Nhưng có thể sống thì vẫn tốt hơn. Bởi vì có thể bọn chúng nắm giữ các tư liệu bí mật. Cho dù cháu không muốn làm chỉ huy gì nhưng lấy tạm một chức vụ cũng được.

- Còn có, hy vọng cháu đem di vật của Bành Cách trở về. Bành Cách là nhà khoa học nổi tiếng của quốc gia chúng ta. Bởi vì năm năm trước đi Tử Vong Cốc của Côn Luân, về sau không thấy trở về. Trước khi ông ta biến mất, đã gửi về một tin tức, nói rằng ông ta đã lấy được một thông tin rất quan trọng.

- Bành Cách chẳng những phát hiện được một thông tin quan trọng, còn cầm theo một đồ vật rất trọng yếu. Từ lần Bành Cách biến mất trong núi Địa Ngục Môn của Côn Luân, quốc gia đã từng phái hơn một trăm người đi tới đó tìm kiếm tung tích của Bành Cách và tư liệu. Nhưng chỉ có một người trở về. Đến bây giờ vẫn còn điên điên khùng khùng. Viên đá này chính là do y mang về được.

- Đương nhiên, nhiệm vụ này cháu có nhận hay không thì tùy cháu. Về chuyện của công ty của cháu, chúng ta đã biết. Việc này thì do chính cháu đi xử lý. Chỉ là đừng quá phận là được. Ta đương nhiên hy vọng cháu chỉ cần xử lý kẻ chủ mưu mà thôi.

Lâm Lộ Trọng nói xong, cảm thấy thực xin lỗi đứa cháu trai này. Mặc dù biết nó không phải người thường. Nhưng dù sao hai việc này cũng quá nguy hiểm.

Lâm Vân thì nghĩ, những lão già này quả thực giảo hoạt như hồ ly. Mình cũng suýt bị lão gia tử lừa. Ông ta khẳng định đã biết việc Lâm Cương là tên nằm vùng trong tập đoàn Vân Môn. Không nghĩ tới, lúc đó lại giả vờ như là mới biết được vậy. Mình phải cẩn thận khi đàm phán với những lão già này. Nếu không lúc bị mấy lão bán đi, còn phải giúp các lão kiếm tiền.

Nhưng Lâm Vân cảm thấy rất có hứng thú với Tử Vong Cốc ở Côn Luân. Một người điên khùng cũng có thể mang về một viên linh thạch. Chứng tỏ linh thạch ở nơi đó không hề ít.

Tuy Lâm Vân đã quyết định làm hai chuyện này, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là trầm ngâm. Không thể trả lời quá mức thống khoái, nhưng cũng không thể để cho lão gia tử nhìn ra tâm tư của mình.

- Chỉ là ngày mai cháu còn chuẩn bị mở một cuộc họp báo.

Lâm Vân có chút ấp úng nói.

Lâm Lộ Trọng âm thầm buồn cười, biết tiểu tử Lâm Vân này không phải là người thích chịu thiệt, vội vàng nói:

- Việc họp báo cứ giao cho chúng ta. Cháu cứ yên tâm đi, kỹ thuật về Vân Tinh Linh, chúng ta nhất định giúp cháu bán được với cái giá tốt. Chỉ cần cháu nói số tài khoản của công ty cháu cho ta là được.

Lâm Vân đương nhiên cầu còn không được. Để mấy lão già bán đi kỹ thuật Vân Tinh Linh vẫn là tốt hơn. Đỡ phải gánh phong hiểm và bị người khác đố kỵ.

- Lão gia tử thật thống khoái. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi.

Lâm Vân không chút do dự nói ra số tài khoản ngân hàng của mình, rồi cất đi cái tấm giấy màu xanh kia. Tuy tấm giấy này không có chỗ lợi gì, nhưng vứt vào trong Tinh Giới cũng chiếm không bao nhiêu diện tích. Nói không chừng tới ngày nào đó phải sử dụng.

Lâm Lộ Trọng không ngờ lần này Lâm Vân lại dễ tính như vậy, một câu nói nhảm cũng không có. Nhưng sao nó lại nói ra số tài khoản tư nhân nhỉ? Nhưng vì sợ Lâm Vân đổi ý, liền không lưu lại hắn nữa. Chỉ nói đơn giản vài câu tiễn Lâm Vân, liền vội vàng đi tìm mấy lão kia thương lượng.

Lâm Vân rời đi đại viện của Lâm gia rồi tới công ty. Vũ Tích vẫn còn đang chờ hắn ở đó. Về phần tìm hai tên người lùn kia, hắn chuẩn bị dẫn theo Vũ Tích cùng đi rồi tới hòn đảo nhỏ trên rừng rậm Amazon trước. Việc này vẫn một mực chưa làm vì đã có nhiều chuyện xảy ra.

Nhưng trước hết phải xử lý xong xuôi chuyện của công ty đã. Lâm Vân không cho rằng trùng vương là do người của Lý gia phóng ra ngoài. Còn chưa biết là ai phóng, trong lòng hắn sẽ không an tâm rời đi. mặc dù Vũ Tích đi cùng mình, nhưng người thân và bằng hữu ở Yên Kinh còn rất nhiều. Lâm Vân không cho rằng tổ chức dị năng của quốc gia có thể đối phó với loại người này.

Không chỉ nói cái khác, chỉ riêng người biết sử dụng trùng thuật kia, có lẽ chỉ có mình mới có thể ngăn cản được. Lúc Lâm Vân đi tới công ty, ba người Vũ Tích, Tô Tĩnh Như và Liễu Nhược Sương chính đang nói chuyện. Những người khác thì còn bận công việc của mình.

Trông thấy Lâm Vân đi tới, ánh mắt của Tô Tĩnh Như có chút phiêu hốt, liền đứng lên nói:

- Lâm Vân, anh đã trở lại.

- Ừ, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới hôm nay anh lại có vinh hạnh được trông thấy em. Đi thôi, hôm nay anh mời khách, mọi người cùng đi ăn một bữa.

Tuy mơ hồ biết một chút tâm tư của Tô Tĩnh Như, nhưng Lâm Vân lại không cho rằng mình có mị lực lớn như vậy. Bất quá, khi ngặp lại Tô Tĩnh Như, hắn vẫn có chút cao hứng.

Lúc trước chính là Tô Tĩnh Như cho hắn công việc. Nàng cũng rất tín nhiệm mình. Mặc dù mình đã cứu nàng một lần, nhưng cho tới bây giờ Tô Tĩnh Như còn chưa từng phòng bị mình cái gì. Thậm chí, ngay sự tín nhiệm của Tô Tĩnh Như lúc đầu còn hơn cả Vũ Tích. Cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với nàng.

- Chị họ có tính cách hung dữ của em hiện tại thế nào rồi?

Lâm Vân có ấn tượng rất sâu với cô chị họ Miêu Di kia của Tô Tĩnh Như. Lúc mình đầu tiên trông thấy cô ta, cô ta mặc một bộ quần áo cảnh sát hở hang. Hiện tại nhớ lại vẫn còn chút buồn cười.

- Chị ấy đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã hai năm rồi còn chưa thấy trở về.

Tô Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân nhắc tới chị họ Miêu Di, ánh mắt liền trở nên buồn bã. Trong lòng nàng cũng rất nhớ người chị họ kia.

Lâm Vân thấy một câu nói của mình khiến hào khí trở nên nặng nề, vội vàng dẫn mấy người đi ra ngoài ăn cơm. Hắn sợ Liễu Nhược Sương cũng đồng dạng xúc cảnh sinh tình.

Một bữa cơm này ăn rất xấu hổ. Không biết có phải hay không là do thái độ của ba nàng với Lâm Vân. Cơm nước xong xuôi, mấy người đều về chỗ ở. Vì mấy người đều ở chung một khu nhà, nên cũng không cần phải đưa tiễn.

- Vũ Tích, anh muốn đi ra ngoài một lát. Chắc tối nay em không cần chờ anh đâu, có lẽ anh đi qua đêm.

Lâm Vân đưa Hàn Vũ Tích về nhà, hôn nàng một cái, rồi nói.

- Vâng, anh nhớ về sớm nhé.

Hàn Vũ Tích giống như biết Lâm Vân muốn đi ra ngoài vậy, liền giúp hắn chỉnh lại một chút quần áo.

## 364. Chương 299: Phi Linh Tông

Lâm Vân rời đi khu biệt thự, liền bay về hướng khách sạn năm sao Kinh Hải Đế. Lúc Lâm Vân ăn cơm cùng với ba người, đã phát hiện Lý Danh Sinh lén lút tới đấy. Gặp gỡ hai tên nam tử ăn mặc rất kỳ quái.

Tuy không biết bọn chúng muốn làm gì, nhưng từ lúc phát hiện Lý Danh Sinh cho tới hiện tại, chỉ thấy y không rời đi khách sạn đó, mà còn không ngừng gọi điện thoại. Bởi vì cự ly qua xa, Lâm Vân chỉ có thể dùng thần thức nhìn thấy động tác của bọn chúng, chứ không thể biết bọn chúng đang nói chuyện gì.

Cho nên vừa ăn xong cơm tối, Lâm Vân đã không thể chờ đợi được nữa.

- Hoặc Tâm Trùng quả nhiên xảy ra vấn đề. Tôi chỉ có thể cảm giác được nó còn chưa có chết, nhưng lại không có cách liên hệ được với nó.

Ảnh Vương mặc quần áo hoa lệ đang ngồi ở một căn phòng vip số 13 trong khách sạn Kinh Hải Đế. Y nhíu mày nói.

Khuôn mặt cứng ngắc của Vinh Thượng chỉ cười lạnh không nói.

- Ngày hôm qua tổng giám độc Văn của tập đoàn Vân Môn kia đột nhiên rời đi Yên Kinh. Hiện tại không rõ đi nơi nào. Có thể hay không cô ta đã chết rồi?

Lý Danh Sinh đối mặt với hai người này, chỉ dám cẩn thận nói chuyện.

Bá một tiếng, Ảnh Vương vỗ bàn nói:

- Quả nhiên là một thùng cơm. Mục tiêu biến mất ở Yên Kinh, còn hỏi chúng ta có phải là chết rồi hay không? Hiện tai ta chỉ muốn bóp chết ngươi thôi, đồ ngu ngốc.

Sắc mặt của Lý Danh Sinh lập tức trầm xuống, nhưng không dám nổi giận, chỉ nói:

- Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn đã trở lại. Người này rất lợi hại, chúng tôi không dám giám sát y.

- Bớt nói nhảm đi, tôi không biết cậu lấy đâu tấm Ưng bài, nhưng đã có Ưng bài thì tôi mới giúp cậu một lần. Ngay bây giờ cậu đi xem tên Lâm Vân kia đang ở chỗ nào. Thời gian của chúng tôi chỉ có hạn. Còn có cô nàng Mông Văn kia nữa, tôi cho cậu hai tiếng đồng hồ, cậu phải dẫn bằng được cô ta tới nơi này.

Ngữ khí của Vinh Thượng lạnh như băng.

Sắc mặt của Lý Danh Sinh biến đổi, nhưng còn chưa lên tiếng thì một thanh âm lười biếng đã vang lên ở phía sau:

- Các ngươi muốn tìm ta phải không?

- Lâm Vân.

Lý Danh Sinh giống như nhìn thấy quỷ vậy, lập tức đứng lên. Vinh Thượng và Ảnh Vương cũng kinh ngạc nhìn Lâm Vân xuất hiện ở cửa sổ, nửa ngày đêu không thể nói một câu.

- Ngươi vào đây bằng cách nào?

Khuôn mặt vốn cứng ngắc của Vinh Thượng đã có chút thay đổi.

- Hoặc Tâm Trùng là của ngươi phải không?

Lâm Vân không trả lời Vinh Thượng, mà chỉ lạnh lùng nhìn Ảnh Vương mặc quần áo hoa lệ hỏi.

- Ngươi cũng biết về Hoặc Tâm Trùng? Ngươi đã lấy Hoặc Tâm Trùng của ta rồi phải không?

Sắc mặt của tên Ảnh Vương rốt cuộc biến đổi. Cho dù y ngu xuẩn cũng biết mình gặp phải một cao thủ hiếm có. Lần này quả thực lành ít dữ nhiều. Trong lòng đã sớm hối hận vì đáp ứng Vinh Thượng làm chuyện này.

- Không sai, Hoặc Tâm Trùng của ngươi đã bị ta lấy ra.

Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng, giống như không chú ý Lý Danh Sinh đang di chuyển về hướng cửa chính.

- Tốt, tôi thừa nhận tôi bại. Mời anh đưa ra điều kiện để tôi chuộc lại Hoặc Tâm Trùng.

Khéo mắt của tên Ảnh Vương run rẩy. Mấy lần muốn ra tay đánh cược một lần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

- Ha ha.

Lâm Vân cười lạnh nói:

- Rơi vào tay ta còn muốn trả lại cho người? Ngươi còn chưa tỉnh ngủ hả? Con trùng vương cấp hai này, dựa vào khả năng của ngươi là không thể nuôi được. Nói, ngươi lấy được nó từ đâu? Đương nhiên, ngươi có thể lựa chọn không nói, nhưng ngươi sẽ rất hối hận.

- Thiếu gia Lý, cậu muốn đi đâu vậy?

Thanh âm của Lâm Vân đầy vẻ cười nhạo.

Lý Danh Sinh nghe thấy vậy, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Đôi chân đã mềm nhũn, rõ ràng không thể đi tiếp về hướng cánh cửa nữa. Kết cục của Tần Thăng y là người rõ ràng hơn ai hết. Trong lòng đã sớm hối hận nghe theo lời của Tần Bang Trung, đi đối nghịch với tên yêu nghiệt Lâm Vân này. Hiện tại y cũng minh bạch vì sao lão gia tử không cho phép người của Lý gia đối nghịch với Lâm Vân. Đồng thời cũng minh bạch vì sao Tần Bang Trung nói rằng, việc này một khi hoàn thành, y có thể cho người nhà của y một sự kinh hỉ lớn. Cho nên không thể nói chuyện này trước cho người nhà của mình nghe. Hơn nữa còn biết vì sao mọi chuyện tên Tần Bang Trung đều không ra mặt, có lẽ mình đã bị y lợi dụng từ đầu đến cuối.

- Rốt cuộc câu muốn thế nào?

Thanh âm của Ảnh Vương cũng rất lạnh lẽo. Mặc dù y có chút hàm hồ với khả năng của Lâm Vân, nhưng y đã nắm địa vị cao trong một thời gian dài, nên đương nhiên không muốn biểu hiện quá hèn nhát.

Lâm Vân không trả lời. Vinh Thượng thì lợi dụng lúc Ảnh Vương nói chuyện với Lâm Vân, đột nhiên lao tới, thân hình giống như một cơn gió vậy. Lao rất nhanh tới Lâm Vân. Người còn chưa tới, đã có bảy tám luồng ánh sáng xen kẽ tiếng gió đánh về phía Lâm Vân.

Trong nháy mắt Vinh Thượng ra tay, Ảnh Vương liền hiểu ý đồ của y. Đương nhiên không chút do dự phối hợp. Một thanh đao hình lưỡi liềm phát sau mà đến trước, bổ về phía Lâm Vân. Kết hợp với mấy luồng ánh sáng kia của Vinh Thượng tạo thành một cái lưới không có khe hở.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Nhấc chân lên hư không đá về phía Ảnh Vương một cái. Chiêu số của Ảnh Vương còn chưa đánh ra hết, thì y phát hiện loan đao của mình đã tự động đánh trả, chém vào phía trên đùi của mình.

Lúc ôm cái đùi lùi lại thì Ảnh Vương lại phát hiện Vinh Thượng đã bị Lâm Vân nhấc cổ lên không trung. Mà mấy luồng ánh sáng kia đã mất tăm mất tích. Trong lòng Ảnh Vương lập tức dâng lên một cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Lâm Vân đã tạo cho y một cảm giác không thể ngăn cản. Liền không chút do dự lùi về phía sau.

- Công phu nội gia luyện được tới mức như ngươi,, quả thực là không sai. Ngươi trước qua một bên, tí nữa tính sổ với ngươi sau.

Lâm Vân tiện tay ném Vinh Thượng tới góc phòng. Trong lòng thầm than, người này không hề kém Thương Giác mấy năm trước. Mà mấy năm trước, mình suýt nữa chết trên tay của Thương Giác. Nhưng hiện tại mình chỉ cần một chiêu là thu phục được y. Có thể thấy, thực lực mới điều quan trọng nhất.

Lâm Vân đột nhiên vung tay, một ngọn lửa màu tím tự động vây quanh Ảnh Vương.

Ảnh Vương trông thấy ngọn lửa bao vây lấy mình, trong lòng kinh hãi kêu lên một tiếng:

- Nội hỏa? Không, đây không phải là nội hỏa. Cậu là thần tiên sao?

Nói xong câu đó, trong lòng Ảnh Vương liền trầm xuống. Y biết thủ đoạn bảo vệ tính mạng cũng không cần lấy ra rồi. Đối mặt với loại người như vậy, một chút cơ hội y cũng không có.

Không nghĩ tới, mình có thể lần nữa nhìn thấy thần tiên. Nội tâm của Ảnh Vương đã dần dần chìm tới đáy cốc.

- Ta là ai, ngươi không cần biết. Hiện tại ta hỏi ngươi một vấn đề. Một khi ngươi do dự hoặc là ấp a ấp úng muốn nói láo, thì ngươi không cần phải trả lời, lập tức sẽ trở thành tro bụi.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào Ảnh Vương. Sau khi nói xong, biểu lộ trên mặt rất bình tĩnh, nhìn không ra cái gì khác. Giống như hắn cũng không coi trọng với câu trả lời của Ảnh Vương vậy. Còn giơ tay đánh ngất xỉu Lý Danh Sinh và Vinh Thượng.

Ảnh Vương biết Lâm Vân đánh ngất hai người kia là muốn tí nữa đối chứng khẩu cung. Cũng biết hôm nay có thể rời khỏi nơi này hay không, hoàn toàn phải nhờ vận khí của mình.

- Nói kỹ càng một chút, nếu ta không hài lòng là mất một bộ phận.

Lâm Vân thấy Lý Danh Sinh và Vinh Thượng đã hôn mê bất tỉnh, mới nhạt giọng dò hỏi Ảnh Vương.

Ảnh Vương không chút nghĩ ngợi, vội vàng nói:

- Tôi tên là Ảnh Tân Tông, một mực sinh sống ở biên giới vùng Vân Nam và Myanma. Mười lăm tuổi thì đi theo sư phụ học trùng thuật. Lúc ba mươi tuổi, trên cơ bản đã sử dụng trùng thuật giết người vô hình vô ảnh. Giang hồ lúc đó liền cho tôi một cái tên là Ảnh Vương.

- Lần này là tôi được Vinh Thương của Phi Linh Tông nhờ hỗ trợ. Tôi cũng đồng ý giao cho y Hoặc Tâm Trùng để y tới Yên Kinh hạ độc. Tôi vốn cho rằng đây chỉ là một việc đơn giản, nhưng không ngờ lại đắc tội tới tiền bối.

- Phi Linh Tông?

Lâm Vân còn chưa từng nghe qua cái tên này.

Ảnh Vương thấy Lâm Vân thắc mắc với cái tên Phi Linh Tông, vội vàng nói:

- Phi Linh Tông là một môn phái ẩn thế. Nghe nói một nghìn năm trước, đó là một môn phái lớn. Nhưng hiện tại đã xuông dốc rồi. Năm đó vì chấn hưng Phi Linh Tông, nghe nói tổ tiên của Phi Linh Tông truyền ra mười khối Ưng bài. Ai có được Ưng bài trong tay có thể cầu Phi Linh Tông làm một việc.

- Tuy nhờ Ưng bài mà Phi Linh Tông chiếm được rất nhiều tài sản, nhưng vẫn không thể chấn hưng, còn mang tới rất nhiều phiền phức cho Phi Linh Tông. Số Ưng bài kia đã thu hồi được bao nhiêu, tôi không biết. Nhưng lần này là tên Lý Danh Sinh kia có một Ưng bài, nên mới nhờ được Vinh Thượng.

Vinh Thượng là môn đồ duy nhất may mắn còn tồn tại của Phi Linh Tông. Y muốn thu hồi lại Ưng bài và chấn hưng lại Phi Linh Tông. Sở dĩ y cầu tôi hỗ trợ việc này, là bởi vì y biết được Bát Quái Môn có khả năng bị diệt trong tay của tiền bối. Mà với bản lĩnh của y, nhiều nhất chỉ tương đương với môn chủ của Bát Quái Môn mà thôi. Nên vì phòng ngừa bất trắc, y mới tìm tôi hỗ trợ.

Lâm Vân trầm mặc không nói, sau nửa ngày mới hỏi tiếp:

- Ngươi có được Hoặc Tâm Trùng từ chỗ nào?

Ảnh Vương sửng sốt một lát, mới thời gian ha ba giây, y đã cảm giác tay trái của mình truyền tới cảm giác đau đớn. Tranh thủ thời gian nhìn cánh tay của mình, thì rõ ràng phát hiện có một ngọn lửa tím trên đó. Đang dùng tốc độ nhanh nhất đốt cháy cánh tay của mình.

- A….

Y lập tức kêu lên.

## 365. Chương 300: Thu Một Thuộc Hạ

Cảm giác đau đớn đến kịch liệt khiến Ảnh Vương càng thêm biết được sự lợi hại của Lâm Vân. Không nhĩ tới người này lại nôn nóng như vậy. Mình mới ngẫm nghĩ có hai ba giây, liền đốt cháy một cánh tay của mình. Cố nén đau đớn, trầm giọng nói:

- Ba mươi năm trước, tôi phát hiện ra một cái hang động ở vách núi Miễn Biên. Ở trong hang động này có một con trùng sắp chết đói. Lúc ấy con trùng đó đã đạt tới trùng vương cấp hai. Bởi vì người nuôi con trùng này đã chết, cộng thêm thuật điều kiển trùng của tôi khá tinh thông, nên tôi liền thu phục nó cho mình sử dụng. Còn hang động kia thì tôi không dám đi sâu vào. Bởi vì càng đi vào tôi càng cảm thấy linh hồn của mình như bị hút đi vậy.

- Tuy không biết trong đó có cái gì, nhưng chỉ cần có được Hoặc Tâm Trùng là tôi đã rất hài lòng. Theo tôi phỏng đoán, thì con Hoặc Tâm Trùng này được dùng để bảo vệ cửa hang. Tình huống cụ thể thì không rõ ràng lắm.

Lâm Vân tương đối thỏa mãn với tính cách thức thời này của tên Ảnh Vương. Ít nhất y không tồn tại tâm lý may mắn. Tiếp tục hỏi:

- Vinh Thượng cho ngươi chỗ tốt gì?

- Một quyển sách một tấm thẻ ngân hàng có mười triệu yên trong đó. Mật mã là 61.

Ảnh Vương nói xong, liền lấy ra quyển sách và tấm thẻ ngân hàng.

Mặc dù Lâm Vân không để món tiền kia vào mắt, nhưng không có chút do dự nào thu vào. Những thứ này tuy ít, nhưng có vẫn hơn không.

Mở quyển sách ra nhìn, là một quyển pháp quyết tu luyện công pháp nội gia. Tiện tay ném vào trong Tinh Giới, mới nói:

- Vẽ bản đồ vị trí cái hang mà ngươi phát hiện ra Hoặc Tâm Trùng.

Tuy trong lòng Ảnh Vương âm thầm khinh bỉ, nhưng động tác không hề chậm. Cho dù chỉ có một tay, tay kia thì vẫn còn đau đớn kịch liệt. Nhưng y đã rất nhanh vẽ ra một cái bản đồ phác thảo rồi đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn một chút, liền thu bản đồ vào. Tiết tục nhìn chằm chằm vào Ảnh Vương nói:

- Ngươi là một người rất thức thời. Vốn ta có ý định giết ngươi, nhưng vì ngươi hợp tác như vậy, ta lại đổi ý . Ngươi tự nói cách xử lý bản thân đi.

Ảnh Vương nghe Lâm Vân nói như vậy, mồ hôi lạnh lại chảy, vội vàng nói:

- Mặc cho tiền bối xử trí. Nếu như tiền bối cảm thấy tôi còn có chút tác dụng, thì xin cứ phân phó. Dù là chuyện khó đến mấy, tôi cũng nguyện ý giúp tiền bối làm được.

Hiện tại cho dù đánh chết y, y cũng dám hỏi Lâm Vân lấy lại Hoặc Tâm Trùng.

Lâm Vân tựa hồ không để ý tới thái độ của Ảnh Vương vậy, chỉ nói:

-

Lâm Vân nói xong, lấy một viên linh thạch ra rồi hỏi:

- Ngươi có biết viên đá này là đá gì không?

- Tôi biết, đây là đá Bạch Hà.

Ảnh Vương nơm nớp lo sợ trả lời, nhưng không có chút do dự. Y biết người này chỉ cần dùng một ngón tay là mình sẽ biến thành tro bụi. Vừa này một cánh tay của mình hóa thành tro bụi, một lúc sau mình mới kịp phản ưng.

Lâm Vân không ngờ tên Ảnh Vương này lại biết về linh thạch. Giật mình, tiếp tục hỏi:

- Ngươi có thể thu thập loại đá này không?

Đây mới là điều hắn muốn hỏi.

- Có thể, loại đá này thỉnh thoảng có thể tìm được ở trong mỏ đá quý ở núi Miễn Biên. Nếu như tiền bối cần, tôi nguyện ý giúp tiền bối thu thập.

Ảnh Vương nghe thấy chỉ phải thu thập đá Bạch Hà, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.

- A, vậy số đá Bạch Hà tìm được trước kia đâu rồi?

Trong lòng Lâm Vân rất hưng phấn, không nhịn được hỏi.

- Đã bị mấy người sưu tầm đá quý mua mất rồi.

Tuy sắc mặt của Lâm Vân bình tĩnh, nhưng Ảnh Vương vẫn nhìn ra được Lâm Vân rất khát vọng loại đá Bạch Hà kia.

- Tốt, ngươi giúp ta thu thập loại đá này, thì ta tha cho ngươi một mạng. Trong vòng nửa năm đến một năm ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không hết lòng tuân thủ theo lời hứa hẹn, thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đó.

Nói xong, Lâm Vân lập tức khoát tay, phóng ra vài đạo thủ quyết.

Rất nhanh, Ảnh Vương cảm giác được trong đầu xuất hiện một ngôi sao lúc ẩn lúc hiện gì đó. Trong lòng cả kinh, còn chưa lên tiếng, Lâm Vân đã tiếp tục nói:

- Ta đã đánh một ký hiệu vào trong đầu của ngươi. Một khi ngươi phản bội ta, ấn ký đó sẽ lập tức phát nổ. Lúc đó, thì đầu ngươi cũng theo đó mà phát nổ.

Mồ hôi sau lưng Ảnh Vương đã đổ đầm đìa, luôn miệng nói:

- Tôi sẽ không phản bội đâu, tiền bối cứ yên tâm.

- Ngươi đi đi, từ nay về sau ta sẽ tự tới tìm ngươi. Không cần đến lúc đó khiến ta thất vọng. Nếu để cho ta hài lòng,, thì sẽ có phần thưởng. Một khi ta thất vọng, ngươi cũng biết hậu quả đó. Hừ…

Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng.

Ảnh Vương đâu dám có ý kiến, vốn có tâm tư sau khi thoát khỏi chỗ này sẽ chạy trốn đi thật xa, giờ đã biến mất vô tung vô ảnh. Càng không dám đòi Lâm Vân trả lại Lâm Tranh, vội vàng cúi đầu thi lễ với Lâm Vân một cái, rồi rời đi khách sạn. Đoán chừng là trở về thu thập đá Bạch Hà.

Trên đường đi tới sân bay, Ảnh Vương còn thầm khen mình thức thời. Y biết lúc trước Lâm Vân đã động sát cơ. Thật không ngờ Lâm Vân vẫn có thể tha mạng cho mình, chỉ mất đi một cánh tay mà thôi. Điều đó đã là vận khí rất lớn rồi.

Lâm Vân vốn tính toán giết tên Ảnh Vương kia, nhưng vì đá Bạch Hà, hắn liền buông tha suy nghĩ giết người. Cảm thấy thu phục một tên thuộc hạ như vậy cũng không tôi. Đỡ mất công mình phải tự thân đi tìm kiếm. Ảnh Vương là người lựa chọn thích hợp nhất.

Lấy chín khối Ưng bài trong ngực của Vinh Thượng. Có lẽ tên Vinh Thượng này đã vì Phi Linh Tông,, cố gắng rất nhiều công sức mới lấy lại được số Ưng bài này. Còn một khối thì không biết ở nơi nào. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, tiện tay đập tỉnh Vinh Thượng đang hôn mê.

- Có phải là Ảnh Vương bảo ngươi phóng Hoặc Tâm Trùng hay không? Kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Lâm Vân nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Vinh Thượng nói.

Khuôn mặt của Vinh Thượng không biểu tình gì cả. Không chỉ nói là trả lời câu hỏi của Lâm Vân, ngay cả một động tác biểu lộ cũng không có. Lâm Vân thấy Vinh Thượng như vậy, cũng biết là không hỏi ra được cái gì. Chẳng muốn tiếp tục bức cung, tiện tay vung lên một ngọn lửa tím thiêu đốt Vinh Thượng.

Đối mặt với tử vong, Vinh Thương rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng Lâm Vân đã chẳng muốn nghe. Phải biết Ảnh Vương đã khai báo hết, mà tên Vinh Thượng này còn trang bức, vậy thì cho y xuống địa phủ mà trang bức.

Sau khi Lý Danh Sinh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Vinh Thượng và Ảnh Vương thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại y đã hiểu, mình bị Tần Bang Trung mang ra lợi dụng. Tần Bang Trung biết y kém hơn Lâm Vân rất nhiều, cho nên mới kéo y ra để làm pháo hôi.

Nhìn Lý Danh Sinh đang phát run, trong lòng Lâm Vân tự nhủ, một tên bao cỏ như vậy, mà còn dám tính toán âm mưu với người khác. Thật không không biết trời cao đất rộng gì cả.

….

Ba ngày sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi tới Amazon.

Chuyện của công ty thì giao hết cho Diệp Điềm và Lý Thanh. Đối với Lý Danh Sinh, Lâm Vân lại buông tha y. Nhưng hắn đã ghi âm lời khai của Lý Danh Sinh về việc Tần Bang Trung mưu đồ bí mật với tập đoàn Vân Môn. Cũng biết được, bọn chúng chính là mấy kẻ bày đặt nghe lén cách điều chế của công ty y dược Vân Môn.

Hai người này rõ ràng giết Liễu Quý, chiếm được cách điều chế của Dưỡng Tâm Hoàn. Tuy nhiên, nhà máy sản xuất Dưỡng Tâm Hoàn đã bị phá hủy. Điều kiện mà Lâm Vân buông tha cho Lý Danh Sinh, đó chính là y chủ động tố giác Tần Bang Trung, hơn nữa còn phải có chứng cứ đầy đủ.

Quả nhiên Lý Danh Sinh vì bảo vệ tính mạng, ở trước mặt Lâm Vân, khai báo toàn bộ âm mưu của Tần Bang Trung. Còn cả việc lợi dụng thuốc nhái để làm ảnh hưởng tới sinh ý của tập đoàn Vân Môn nữa. Tuy việc Tần Bang Trung giết người diệt khẩu không coi là gì, nhưng chuyện giết người một khi bị công khai, lại là một việc khác.

Tuần trăng mặt của Tần gia và Lý gia chấm dứt, bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Hai nhà không ngừng trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì chuyện này có liên quan tới Lâm Vân, cho nên hai nhà đều phái người tới đại viện của Lâm gia để xin lỗi. Nhưng Lâm Vân thì đã ly khai Yên Kinh. Hắn sẽ không tham gia vào mấy chuyện chó cắn chó đấy. Bọn chúng đấu càng hung càng tốt.

Lý Danh Sinh chính là một trong hai hung thủ gây ra sự mâu thuẫn của hai nhà Tần Lý. Cho nên y đương nhiên bị Lý Ly của Lý gia xử tội trước gia tộc.

Đối với đứa cháu ngu ngốc như Lý Danh Sinh, Lý Ly thật không biết làm gì cho phải. Nhìn đứa cháu trai trưởng quỳ trên mặt đất, Lý Ly tức giận đến khó nhịn.

- Ngu ngốc, không phải ta đã nói, muốn động vào Lâm gia thì cũng phải đợi Lâm lão đầu nghỉ hưu cơ mà. Vậy mà rõ ràng bị người ta lợi dụng. Lâm Vân là người mà một mình ngươi có thể động vào sao? Nhân tài của Lý gia đông như vậy, sao có thể xuất hiện một loại người phế vật như ngươi cơ chứ. Vốn còn hai tháng nữa là kết thân với Tần gia, nhưng ngươi lại gây ra chuyện này. Ngươi cút đi.

Lý Ly rít gào nói.

Đối với Lâm Vân, ông ta rất là kiêng kỵ. Cho dù Lâm lão đầu nghỉ hưu, muốn động vào Lâm Vân cũng cần phải có một kế hoạch tinh vi. Không nghĩ tới, đứa cháu vô dụng này, chẳng những đả thảo kinh xà, mà còn bị người ta lợi dụng.

## 366. Chương 300: Thu Một Thuộc Hạ

Cảm giác đau đớn đến kịch liệt khiến Ảnh Vương càng thêm biết được sự lợi hại của Lâm Vân. Không nhĩ tới người này lại nôn nóng như vậy. Mình mới ngẫm nghĩ có hai ba giây, liền đốt cháy một cánh tay của mình. Cố nén đau đớn, trầm giọng nói:

- Ba mươi năm trước, tôi phát hiện ra một cái hang động ở vách núi Miễn Biên. Ở trong hang động này có một con trùng sắp chết đói. Lúc ấy con trùng đó đã đạt tới trùng vương cấp hai. Bởi vì người nuôi con trùng này đã chết, cộng thêm thuật điều kiển trùng của tôi khá tinh thông, nên tôi liền thu phục nó cho mình sử dụng. Còn hang động kia thì tôi không dám đi sâu vào. Bởi vì càng đi vào tôi càng cảm thấy linh hồn của mình như bị hút đi vậy.

- Tuy không biết trong đó có cái gì, nhưng chỉ cần có được Hoặc Tâm Trùng là tôi đã rất hài lòng. Theo tôi phỏng đoán, thì con Hoặc Tâm Trùng này được dùng để bảo vệ cửa hang. Tình huống cụ thể thì không rõ ràng lắm.

Lâm Vân tương đối thỏa mãn với tính cách thức thời này của tên Ảnh Vương. Ít nhất y không tồn tại tâm lý may mắn. Tiếp tục hỏi:

- Vinh Thượng cho ngươi chỗ tốt gì?

- Một quyển sách một tấm thẻ ngân hàng có mười triệu yên trong đó. Mật mã là 61.

Ảnh Vương nói xong, liền lấy ra quyển sách và tấm thẻ ngân hàng.

Mặc dù Lâm Vân không để món tiền kia vào mắt, nhưng không có chút do dự nào thu vào. Những thứ này tuy ít, nhưng có vẫn hơn không.

Mở quyển sách ra nhìn, là một quyển pháp quyết tu luyện công pháp nội gia. Tiện tay ném vào trong Tinh Giới, mới nói:

- Vẽ bản đồ vị trí cái hang mà ngươi phát hiện ra Hoặc Tâm Trùng.

Tuy trong lòng Ảnh Vương âm thầm khinh bỉ, nhưng động tác không hề chậm. Cho dù chỉ có một tay, tay kia thì vẫn còn đau đớn kịch liệt. Nhưng y đã rất nhanh vẽ ra một cái bản đồ phác thảo rồi đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn một chút, liền thu bản đồ vào. Tiết tục nhìn chằm chằm vào Ảnh Vương nói:

- Ngươi là một người rất thức thời. Vốn ta có ý định giết ngươi, nhưng vì ngươi hợp tác như vậy, ta lại đổi ý . Ngươi tự nói cách xử lý bản thân đi.

Ảnh Vương nghe Lâm Vân nói như vậy, mồ hôi lạnh lại chảy, vội vàng nói:

- Mặc cho tiền bối xử trí. Nếu như tiền bối cảm thấy tôi còn có chút tác dụng, thì xin cứ phân phó. Dù là chuyện khó đến mấy, tôi cũng nguyện ý giúp tiền bối làm được.

Hiện tại cho dù đánh chết y, y cũng dám hỏi Lâm Vân lấy lại Hoặc Tâm Trùng.

Lâm Vân tựa hồ không để ý tới thái độ của Ảnh Vương vậy, chỉ nói:

-

Lâm Vân nói xong, lấy một viên linh thạch ra rồi hỏi:

- Ngươi có biết viên đá này là đá gì không?

- Tôi biết, đây là đá Bạch Hà.

Ảnh Vương nơm nớp lo sợ trả lời, nhưng không có chút do dự. Y biết người này chỉ cần dùng một ngón tay là mình sẽ biến thành tro bụi. Vừa này một cánh tay của mình hóa thành tro bụi, một lúc sau mình mới kịp phản ưng.

Lâm Vân không ngờ tên Ảnh Vương này lại biết về linh thạch. Giật mình, tiếp tục hỏi:

- Ngươi có thể thu thập loại đá này không?

Đây mới là điều hắn muốn hỏi.

- Có thể, loại đá này thỉnh thoảng có thể tìm được ở trong mỏ đá quý ở núi Miễn Biên. Nếu như tiền bối cần, tôi nguyện ý giúp tiền bối thu thập.

Ảnh Vương nghe thấy chỉ phải thu thập đá Bạch Hà, trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.

- A, vậy số đá Bạch Hà tìm được trước kia đâu rồi?

Trong lòng Lâm Vân rất hưng phấn, không nhịn được hỏi.

- Đã bị mấy người sưu tầm đá quý mua mất rồi.

Tuy sắc mặt của Lâm Vân bình tĩnh, nhưng Ảnh Vương vẫn nhìn ra được Lâm Vân rất khát vọng loại đá Bạch Hà kia.

- Tốt, ngươi giúp ta thu thập loại đá này, thì ta tha cho ngươi một mạng. Trong vòng nửa năm đến một năm ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu như ngươi không hết lòng tuân thủ theo lời hứa hẹn, thì ngươi cũng biết hậu quả rồi đó.

Nói xong, Lâm Vân lập tức khoát tay, phóng ra vài đạo thủ quyết.

Rất nhanh, Ảnh Vương cảm giác được trong đầu xuất hiện một ngôi sao lúc ẩn lúc hiện gì đó. Trong lòng cả kinh, còn chưa lên tiếng, Lâm Vân đã tiếp tục nói:

- Ta đã đánh một ký hiệu vào trong đầu của ngươi. Một khi ngươi phản bội ta, ấn ký đó sẽ lập tức phát nổ. Lúc đó, thì đầu ngươi cũng theo đó mà phát nổ.

Mồ hôi sau lưng Ảnh Vương đã đổ đầm đìa, luôn miệng nói:

- Tôi sẽ không phản bội đâu, tiền bối cứ yên tâm.

- Ngươi đi đi, từ nay về sau ta sẽ tự tới tìm ngươi. Không cần đến lúc đó khiến ta thất vọng. Nếu để cho ta hài lòng,, thì sẽ có phần thưởng. Một khi ta thất vọng, ngươi cũng biết hậu quả đó. Hừ…

Lâm Vân nói xong, hừ lạnh một tiếng.

Ảnh Vương đâu dám có ý kiến, vốn có tâm tư sau khi thoát khỏi chỗ này sẽ chạy trốn đi thật xa, giờ đã biến mất vô tung vô ảnh. Càng không dám đòi Lâm Vân trả lại Lâm Tranh, vội vàng cúi đầu thi lễ với Lâm Vân một cái, rồi rời đi khách sạn. Đoán chừng là trở về thu thập đá Bạch Hà.

Trên đường đi tới sân bay, Ảnh Vương còn thầm khen mình thức thời. Y biết lúc trước Lâm Vân đã động sát cơ. Thật không ngờ Lâm Vân vẫn có thể tha mạng cho mình, chỉ mất đi một cánh tay mà thôi. Điều đó đã là vận khí rất lớn rồi.

Lâm Vân vốn tính toán giết tên Ảnh Vương kia, nhưng vì đá Bạch Hà, hắn liền buông tha suy nghĩ giết người. Cảm thấy thu phục một tên thuộc hạ như vậy cũng không tôi. Đỡ mất công mình phải tự thân đi tìm kiếm. Ảnh Vương là người lựa chọn thích hợp nhất.

Lấy chín khối Ưng bài trong ngực của Vinh Thượng. Có lẽ tên Vinh Thượng này đã vì Phi Linh Tông,, cố gắng rất nhiều công sức mới lấy lại được số Ưng bài này. Còn một khối thì không biết ở nơi nào. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, tiện tay đập tỉnh Vinh Thượng đang hôn mê.

- Có phải là Ảnh Vương bảo ngươi phóng Hoặc Tâm Trùng hay không? Kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Lâm Vân nhìn khuôn mặt cứng ngắc của Vinh Thượng nói.

Khuôn mặt của Vinh Thượng không biểu tình gì cả. Không chỉ nói là trả lời câu hỏi của Lâm Vân, ngay cả một động tác biểu lộ cũng không có. Lâm Vân thấy Vinh Thượng như vậy, cũng biết là không hỏi ra được cái gì. Chẳng muốn tiếp tục bức cung, tiện tay vung lên một ngọn lửa tím thiêu đốt Vinh Thượng.

Đối mặt với tử vong, Vinh Thương rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi, tựa hồ như muốn nói cái gì đó. Nhưng Lâm Vân đã chẳng muốn nghe. Phải biết Ảnh Vương đã khai báo hết, mà tên Vinh Thượng này còn trang bức, vậy thì cho y xuống địa phủ mà trang bức.

Sau khi Lý Danh Sinh tỉnh lại, hoảng sợ nhìn Lâm Vân. Vinh Thượng và Ảnh Vương thì đã biến mất vô ảnh vô tung. Hiện tại y đã hiểu, mình bị Tần Bang Trung mang ra lợi dụng. Tần Bang Trung biết y kém hơn Lâm Vân rất nhiều, cho nên mới kéo y ra để làm pháo hôi.

Nhìn Lý Danh Sinh đang phát run, trong lòng Lâm Vân tự nhủ, một tên bao cỏ như vậy, mà còn dám tính toán âm mưu với người khác. Thật không không biết trời cao đất rộng gì cả.

….

Ba ngày sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích đi tới Amazon.

Chuyện của công ty thì giao hết cho Diệp Điềm và Lý Thanh. Đối với Lý Danh Sinh, Lâm Vân lại buông tha y. Nhưng hắn đã ghi âm lời khai của Lý Danh Sinh về việc Tần Bang Trung mưu đồ bí mật với tập đoàn Vân Môn. Cũng biết được, bọn chúng chính là mấy kẻ bày đặt nghe lén cách điều chế của công ty y dược Vân Môn.

Hai người này rõ ràng giết Liễu Quý, chiếm được cách điều chế của Dưỡng Tâm Hoàn. Tuy nhiên, nhà máy sản xuất Dưỡng Tâm Hoàn đã bị phá hủy. Điều kiện mà Lâm Vân buông tha cho Lý Danh Sinh, đó chính là y chủ động tố giác Tần Bang Trung, hơn nữa còn phải có chứng cứ đầy đủ.

Quả nhiên Lý Danh Sinh vì bảo vệ tính mạng, ở trước mặt Lâm Vân, khai báo toàn bộ âm mưu của Tần Bang Trung. Còn cả việc lợi dụng thuốc nhái để làm ảnh hưởng tới sinh ý của tập đoàn Vân Môn nữa. Tuy việc Tần Bang Trung giết người diệt khẩu không coi là gì, nhưng chuyện giết người một khi bị công khai, lại là một việc khác.

Tuần trăng mặt của Tần gia và Lý gia chấm dứt, bắt đầu đấu đá lẫn nhau. Hai nhà không ngừng trốn tránh trách nhiệm. Bởi vì chuyện này có liên quan tới Lâm Vân, cho nên hai nhà đều phái người tới đại viện của Lâm gia để xin lỗi. Nhưng Lâm Vân thì đã ly khai Yên Kinh. Hắn sẽ không tham gia vào mấy chuyện chó cắn chó đấy. Bọn chúng đấu càng hung càng tốt.

Lý Danh Sinh chính là một trong hai hung thủ gây ra sự mâu thuẫn của hai nhà Tần Lý. Cho nên y đương nhiên bị Lý Ly của Lý gia xử tội trước gia tộc.

Đối với đứa cháu ngu ngốc như Lý Danh Sinh, Lý Ly thật không biết làm gì cho phải. Nhìn đứa cháu trai trưởng quỳ trên mặt đất, Lý Ly tức giận đến khó nhịn.

- Ngu ngốc, không phải ta đã nói, muốn động vào Lâm gia thì cũng phải đợi Lâm lão đầu nghỉ hưu cơ mà. Vậy mà rõ ràng bị người ta lợi dụng. Lâm Vân là người mà một mình ngươi có thể động vào sao? Nhân tài của Lý gia đông như vậy, sao có thể xuất hiện một loại người phế vật như ngươi cơ chứ. Vốn còn hai tháng nữa là kết thân với Tần gia, nhưng ngươi lại gây ra chuyện này. Ngươi cút đi.

Lý Ly rít gào nói.

Đối với Lâm Vân, ông ta rất là kiêng kỵ. Cho dù Lâm lão đầu nghỉ hưu, muốn động vào Lâm Vân cũng cần phải có một kế hoạch tinh vi. Không nghĩ tới, đứa cháu vô dụng này, chẳng những đả thảo kinh xà, mà còn bị người ta lợi dụng.

## 367. Chương 301 (1): Kinh Hỉ Ở Hòn Đảo Nhỏ

Gây mâu thuẫn với Lý gia như vậy, Tần gia cũng không thể làm gì được. Vốn kế hoạch của Tần Bang Trung rất chu đáo, nhưng y không ngờ đồng bọn của mình còn ngu ngốc vượt ngoài mức tưởng tượng. Vì để cho Lý Danh Sinh đắc thủ, y còn đem Ưng bài của gia tộc đưa cho tên đó. Cuối cùng là vật mất tật mang.

Phải biết rằng, khối Ưng bài kia kiếm được không hề dễ dàng chút nào. Nghe nói vô luận chuyện phức tạp ra sao, chỉ cần Ưng bài vừa ra, là có thể ngay lập tức giải quyết. Lần trước Lâm Vân náo loạn Tần gia, Tần gia sở dĩ không lấy ra Ưng bài, vì bọn họ không muốn gây mâu thuẫn với Lâm gia, hoặc là cố kỵ Lâm gia cũng có chuẩn bị ở đằng sau. Cho nên Tần Bang Trung mới thương lượng cùng anh trai của mình, dùng Lý Danh Sinh làm pháo hôi. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị Lâm Vân bắt quả tang.

Tần Tiền thì không biết nói gì cho phải. Bởi vì ông ta đã dặn đi dặn lại những đứa con cháu này, đừng đi gây sự với Lâm Vân. Nhưng bọn chúng có nghe đâu.

Vẫn là do người của Tần gia bình thường hay kiêu ngạo quen, không người nào dám đắc tội. Không nghĩ tới, lần này lại gặp phải một cái đinh. Âm thầm thở dài một tiếng, chịu một ít giáo huấn cũng tốt. Chỉ là mấy đứa con cháu này lại dám giấu mình để đi đối phó với Lâm Vân, chẳng lẽ Tần gia thực sự muốn suy tàn sao?

- Như vậy cũng tốt, Tần Nhan đỡ phải gả cho Lý gia. Con bé coi như gỡ bỏ một tâm sự.

Tần Tiền biết đứa cháu gái của mình không thích cái tên Lý Danh Sinh hoàn khố, tiếng xấu lan truyền kia. Lần này gây mẫu thuẫn với Lý gia, ít ra có một cái lợi, đó là đứa cháu gái mà mình thương yêu nhất kia không phải buồn phiền.

- Phụ thân, ngày hôm qua Nhan nhi đã bỏ nhà ra đi, đoán chừng con bé muốn đào hôn. Bọn con cũng không biết con bé đi nơi nào. Tần gia đã loạn thành như vậy, thật không còn tâm tư để đi tìm con bé.

Tần Bang Kỳ nói. Y tưởng rằng Tần Nhan chỉ đi chơi đâu đó, đợi con bé về rồi sẽ nói chuyện từ hôn. Không ngờ tới hôm nay rồi mà con bé còn chưa trở về, đành phải nói cho phụ thân biết.

- Cái gì? Vì sao không đi tìm?

Lửa giận trong lòng Tần Tiền lại dâng lên, lập tức vỗ bàn hỏi.

Người của Tần gia đều im phăng phắc. Tần Tiền thấy vậy chỉ biết thở dài, chán chường ngồi xuống.

Hiện tại Tần gia chẳng những gây mâu thuẫn với Lý gia, mà còn đắc tội với Lâm Vân càng sâu. Có vẻ như tên Lâm Vân kia có chuyện gì đó, nên mới không đánh lên cửa Tần gia. Tần Tiền cũng biết thủ trưởng rất coi trọng Lâm Vân. Thật không nghĩ tới Tần gia vẫn lần nữa chọc giận hắn.

Chuyện về Lâm Vân, những người khác của Tần gia không biết, nhưng Tần Tiền lại biết rất rõ. Cho nên ông ta mới sớm ra lệnh không cho phép ai được động vào Lâm Vân kia. Nhưng Tần gia y nguyên vẫn có người động vào hắn. Mà hiện tại, cháu gái của mình lại không thấy. Thật sự là hai việc đả kích nặng với Tần Tiền.

Lâm Vân không phải là không đi xử lý Tần Bang Trung, mà là hiện tại hắn không muốn đi. Lúc này hai nhà Tần Lý đang đấu đá hăng hái với nhau, Tần Bang Trung cũng bị giam lỏng. Lúc này đi giết Tần Bang Trung, rất có thể khiến cho hai nhà Tần Lý lại hợp tác lần nữa. Cho nên hắn tính toán, đợi cho hai nhà này lưỡng bại câu thương, nếu như tên Tần Bang Trung còn chưa có chết, hắn sẽ trở về bổ thêm một đao.

Huống hồ hiện tại hắn còn có việc muốn làm. Trải qua chuyện này, chắc hai nhà tạm thời sẽ không tính toán mưu đồ với tập đoàn Vân Môn nữa.

….

Rừng rậm Amazon vẫn âm u như vậy, chỉ khác là lần này bên cạnh hắn là Vũ Tích. Hắn vẫn muốn dẫn theo Vũ Tích đi tới hang động trên cái đảo nhỏ kia. Trong hang động có một cái hồ có sương mù bốc lên trên. Cái hồ nhỏ này tạo cho Lâm Vân một cảm giác quỷ dị. Nhưng Lâm Vân rất muốn nhìn xem, bên trong cái hồ đó rốt cuộc có đồ vật gì. Huống hồ, bản đồ mà hắn lấy được ở núi tuyết Misimi cũng đánh dấu hòn đảo nhỏ đó.

Còn có chính là bên cạnh cái hồ có một linh mạch lạnh như băng. Mình thì không thể hấp thu được rồi, nhưng không biết Vũ Tích có thể hấp thu được hay không. Lần trước đến Lâm Vân phải tìm mất vài tuần, nhưng lần này đến hắn chỉ một thời gian rất ngắn.

- Lão công, đây là hòn đảo mà anh vẫn muốn dẫn em tới sao?

Hàn Vũ Tích nằm trong ngực của Lâm Vân hỏi.

- Ừ, đến rồi, em xuống đi.

Lâm Vân nói xong, muốn buông Hàn Vũ Tích xuống.

Nhưng Hàn Vũ Tích lại càng ôm chặt lấy hắn:

- Không, em muốn được ôm như vậy.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi, còn chưa trà lời, thì Hàn Vũ Tích đã nói tiếp:

- Trước kia không phải anh cũng một mực ôm Vũ Đình như vậy sao? Em cũng muốn được ôm, hừ.

Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Xem ra nữ nhân nào cũng biết ghen. Nếu như Mông Văn không có rời đi, không biết Hàn Vũ Tích có thể hay không tiếp tục ăn giấm chua. Trong lòng thầm than một tiếng, có lẽ tình thương của mình vẫn quá thấp.

- Lão công, anh đang nghĩ gì vậy?

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân chỉ sờ cái mũi cười không nói, ngẩng đầu hỏi.

- Kỳ thực, em chỉ muốn anh ôm em mà thôi, em không có ghen gì đâu. Nếu em là người như vậy, em đã không nói với anh về chuyện của Nhược Sương rồi.

Hàn Vũ Tích tựa hồ đang muốn giải thích tâm tư của mình.

Lâm Vân lại biết, tuy Hàn Vũ Tích có thể tiếp nhận các cô gái khác ở chung với mình, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không vui mừng. Có nữ nhân nào mà yêu mến chia xẻ lão công của mình với người con gái khác kia chứ? Huống chi ở một xã hôi tôn trọng chế độ một vợ một chồng như nơi ở đây. Có lẽ mình tới từ đại lục Thiên Hồng, nên có nhiều tư tưởng không hợp với nơi đây.

Chẳng qua nếu như không phải Mông Văn không còn ý chí cầu sinh, thì Lâm Vân sẽ không hứa hẹn với nàng ấy. Xem ra đau dài còn không bằng đau ngắn.

Mình tuyệt đối sẽ không làm những chuyện khiến Vũ Tích không vui. Trở lại đại lục Thiên Hồng là quá mức xa xôi, không nên quá mức suy nghĩ. Nếu có một ngày như vậy, mình sẽ giải thích với Vũ Tích về chuyện của Thanh Thanh.

Hang động trên hòn đảo vẫn y nguyên như vậy. Có thể thấy hòn đảo nhỏ này chỉ có Lâm Vân tới hai lần, còn đâu không hề có tung tích của người khác. Nhìn xương trắng phơi đầy trên đảo và ao đầm là biết, chỗ này đã từng chết rất nhiều các loại động vật, thậm chí có cả nhân loại.

Lâm Vân dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua đám dơi kia. Khi đi vào trong động thì đám dơi kia mới kịp phản ứng.

- Lão công, có chút lạnh.

Hàn Vũ Tích nhìn không được, dán sát vào người Lâm Vân.

Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Tích, nghĩ tới mấy năm trước dẫn theo người em gái tới. Vài năm sau thì dẫn theo cô chị tới. Nhân sinh thật đúng là biến hóa vô thường.

Tuy nhiên Lâm Vân không trợ giúp Hàn Vũ Tích giải trừ cái lạnh. Hắn biết tu vị của Hàn Vũ Tích đã là Luyện Khí tầng bốn, hoàn toàn có thể tự mình khu hàn. Ra tay giúp nàng, ngược lại lại không tốt với việc tu luyện của nàng ấy.

- Xuống đây đi.

Lâm Vân lần nữa đứng ở bên cạnh cái ao, hoặc là nói là một cái hồ nhỏ thì chính xác hơn. Lúc trước mình tới nơi này chỉ mới đến Tinh Hồn. Hôm nay đã là tu sĩ ba sao.

- Em không…

Hàn Vũ Tích lười biếng nói một tiếng, vẫn núp vào trong ngực của Lâm Vân. Nàng rất thích cảm giác như vậy.

- Vũ Tích, đến rồi.

Lâm Vân không có cách nào, đành phải nhắc nhở một lần nữa. Hắn thật sự không muốn làm trái với tâm ý của Vũ Tích. Cho nên từ Yên Kinh tới nơi này, Lâm Vân đều ôm Vũ Tích ở trong ngực.

- A.

Lúc này Hàn Vũ Tích mới phát hiện đã đi tới bên cạnh cái một cái hồ nhỏ,, vội vàng rời ngực của Lâm Vân.

- Đây là nơi nào vậy? Chẳng lẽ chính là động dơi mà anh nói với em lúc trước? Trong này quả nhiên có một cái hồ nhỏ. Mà trong này lạnh thật đấy.

Hàn Vũ Tích nhìn xung quanh, đánh giá, mới biết mình đã đến nơi mà Lâm Vân đã nói tới mấy lần.

- Vũ Tích, bên cạnh cái hồ này có một linh mạch thuộc tính hàn. Anh không hấp thu được nó, em thử xem thế nào.

Lâm Vân chỉ vào chỗ phát ra linh khí nồng nặc kia.

- Vâng.

Hàn Vũ Tích nghe lời đi tới trước linh mạch, lấy một cái đệm để xuống rồi ngồi lên đấy. Lâm Vân đang định nhắc nhở vài câu thì đã thấy Hàn Vũ Tích tiến vào trạng thái tu luyện rồi.

Lâm Vân nghĩ thầm, quả nhiên nàng ấy có thể hấp thu. Đoán chừng là có quan hệ tới linh căn. Mà mình chỉ có Tinh Nguyên, chứ không linh căn như nàng ấy. Cho nên rất nhiều linh mạch cao cấp mình không thể hấp thu được.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng khác. Hắn thậm chí còn muốn đi tới đó xem hiện tại mình có thể hấp thu linh khí để tu luyện hay không. Nhưng Vũ Tích còn đang tu luyện, đợi cho nàng ấy tu luyện xong thì thử sau.

Lâm Vân không quấy rầy lão bà tu luyện, mà đánh giá cái hồ một lúc rồi mới nhảy xuống. Một cảm giác lạnh thấu xương lập tức bao phủ toàn cơ thể hắn. Lâm Vân rùng mình một cái, âm thầm may mắn mình đã tăng lên ba sao. Nếu như là ở thời điểm Tinh Hồn, liều lĩnh nhảy vào trong này, không chừng đã biến thành tảng băng rồi.

Cái hồ thoạt nhìn rất nhỏ, nhưng không ngờ ở dưới lại phi thường rộng. Lâm Vân nhìn bốn phía một lát, không thấy có vật gì cả. Chỉ là một cái hồ rất bình thường mà thôi, khác là sâu hơn hồ bình thường một chút. Tuy nhiên, Lâm Vân đã sờ thấy ở trên thành hồ có khắc ba chữ ‘Đầm Huyền Tiên’. Nguyên lai đây không phải là cái hồ, mà là một cái đầm.

## 368. Chương 301 (2): Kinh Hỉ Ở Hòn Đảo Nhỏ

Chẳng lẽ chỗ này chỉ là một cái đầm bình thường thôi sao? Lâm Vân lại tìm một vòng, thì phát hiện có dấu vết của nhân loại. Còn có một bộ thợ lặn chôn tận dưới đáy đầm. Xem ra đã lâu năm rồi. Hóa ra mình không phải là người đầu tiên phát hiện ra cái đầm này. Có người đã tới đây, chỉ không biết là đồ vật trong đầm có bị lấy đi hay không?

Tuy nhiên, vừa bơi một lúc, Lâm Vân lại phát hiện có một chỗ bất đồng. Ở một góc của cái đầm này có một trận pháp. Nếu như không phải hắn đã từng học qua trận pháp căn bản, thì đã không nhìn ra rồi. Đây là một trận pháp ẩn dấu.

Lâm Vân kiểm tra thoáng cái, trân pháp này có niên đại đã lâu, uy lực còn không bằng một phần so với lúc đầu. Cho nên mình có thể đi vào. Chỉ là không biết trong đấy có cái gì, cũng không biết nếu đi vào sẽ mất bao lâu mới có thể đi ra. Vẫn nên đi lên nhìn Vũ Tích một lát. Để Vũ Tích một mình trên đó tu luyện, Lâm Vân thật không yên tâm.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức bơi lên mặt đầm. Nhìn Vũ Tích đang tập trung tu luyện, tóc dài xõa ngang vai, mi mục như vẽ, khóe miệng của Lâm Vân lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Ngồi bên cạnh nhìn vợ của mình, thần sắc dần dần trở nên ôn nhu.

Đột nhiên linh khí trong linh mạch kia cuồn cuộn bốc lên, mà khí chất trên người của Hàn Vũ Tích cũng theo đó mà tăng. Chỉ ngắn ngủi trong bốn giờ, Hàn Vũ Tích rõ ràng tấn cấp, từ Luyện Khí bốn tầng đã tăng đến năm tầng.

Sau khi tấn cấp, Hàn Vũ Tích mở đôi mắt đẹp ra, nhìn thấy Lâm Vân đang ngồi bên cạnh chờ mình. Không chút nghĩ ngợi nhào vào lòng của Lâm Vân.

- Lão công, em thăng cấp rồi.

Hàn Vũ Tích áp chế không nổi sự hưng phấn trong lòng.

- Anh nhìn thấy rồi. Trong một sát na kia, anh có một cảm giác tự ti mặc cảm. Em giống như một tiên nữ vậy, còn anh chỉ giống giống như một người nhà quê mà thôi.

Lâm Vân ôm lấý cơ thể thơm ngát của Hàn Vũ Tích vào trong ngực.

Hàn Vũ Tích phì cười một tiếng, dùng môi mình ngăn chặn môi của Lâm Vân. Trong hang động lạnh như băng, hai người hôn môi nhiệt liệt, cơ hồ muốn hòa tan lại với nhau. Một lúc lâu sau mới dừng lại, không ngừng thở dốc.

- Lão công, em chỉ muốn mau chóng Trúc Cơ, để làm chuyện ấy với anh.

Gò má của Hàn Vũ Tích đỏ bừng, ánh mắt cơ hồ muốn hòa tan Lâm Vân.

Trong lòng Lâm Vân ấm áp, đang muốn lên tiếng, thì Hàn Vũ Tích chợt nhớ ra cái gì đó, liền hỏi:

- Vừa rồi anh có kiểm tra cái hồ kia không?

- Có, anh đã nhìn thấy một trận pháp ở cửa ra vào. Anh sợ nhất thời không ra được, nên đi lên chờ em rồi chúng ta cùng vào đó.

Lúc này Lâm Vân mới nhớ tới mục đích của mình.

- Vâng, chỉ là linh khí chỗ này thật là tốt. Em cảm thấy tu luyện ở đây còn tốt hơn so với việc dùng linh thạch rất nhiều lần.

Hàn Vũ Tích có chút không muốn rời chỗ vừa tu luyện.

Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ chỗ kia không phải linh mạch? Bởi vì linh mạch sẽ không khiến một người tu luyện nhanh như vậy. Nói không chừng chỗ đó chính là một quặng linh thạch.

- Vũ Tích, anh nghĩ linh căn của em thuộc cấp rất cao. Chỉ là anh không biết cao tới bao nhiêu mà thôi. Em cứ ở lại chỗ này tu luyện đi. Anh tới đó thứ xem.

Lâm Vân nói xong, đi tới chỗ linh mạch lạnh như băng kia, rồi thử hấp thu linh khí trong đó. Rõ ràng cũng có thể hấp thu. Trong lòng hắn rất mừng rỡ, xem ra lần trước mình không thể hấp thu là bởi vì tu vị của mình lúc đó quá thấp.

Hơn nữa linh khí trong này quả thực là nồng đậm. Lâm Vân bỗng giật mình, hắn nhớ tới lúc ở dãy núi Vân Quý tìm được một viên linh thạch. Không phải viên linh thạch đó ở trong một cái linh mạch sao?

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không dám chậm trễ, lấy ra thanh kiêm sắt, rồi lập tức đào cái chỗ linh mạch kia. Hàn Vũ Tích không biết Lâm Vân muốn làm gì, nhưng cũng cầm cái trùy sắt hỗ trợ.

Quả nhiên, Lâm Vân càng đào sâu xuống, linh khí càng dày đặc. Lâm Vân sợ người của Hàn Vũ Tích bị bẩn, mà cái hố đào cũng được sâu rồi, vội vàng nói:

- Vũ Tích, em ở bên cạnh nhìn là được, để một mình anh đào thôi. Bằng không cả ngươi em bẩn mất.

- Không sao, em muốn đào với anh.

Hàn Vũ Tích không có ý dừng lại, cảm giác mình giúp được anh ấy chút nào thì giúp.

- Trên người em nếu dính đầy bùn, thì lát nữa anh ôm em sao được? Anh thì không sao rồi, bởi vì anh mang rất nhiều quần áo để thay.

Lâm Vân chỉ là không muốn vợ mình làm những chuyện lặt vặt như vậy.

- Vâng.

Hàn Vũ Tích biết Lâm Vân thương tiếc mình, nên không đào nữa, bỏ cái trùy sắt xuống, chỉ là ôn nhu nhìn Lâm Vân đào cái hố.

Cạch một tiếng, Lâm Vân đã đào trúng cái gì đó. Một cỗ linh khí nồng hậu truyền ra ngoài. Trong lòng Lâm Vân càng thêm hưng phấn. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ ới điều gì đó, vội vàng nhảy ra.

- Sao vậy lão công? Linh khí trong này rất phong phú cơ mà?

Hàn Vũ Tích thấy linh khí nhiều như vậy, trong lòng cũng rất hưng phấn.

- Anh muốn tranh thủ bố trí một cái trận pháp phong linh để ngăn ngừa linh khí tiết ra ngoài. Nếu có người Tu Chân cao cấp ở gần đây, nhất định họ sẽ bị linh khí hấp dẫn tới.

Nói xong, Lâm Vân lấy một ít tài liệu, bố trí một trận pháp phong linh đơn giản. Tuy không thể hoàn toàn phong bế linh khí tràn ra ngoài, nhưng nó đã nhạt đi rất nhiều.

Hàn Vũ Tích không hiểu gì về thế giới Tu Chân, nên không biết sự hung hiểm ở trong đó. Thế giới Tu Chân là một thế giới rất tàn nhẫn, mạnh được yếu thua, không hề nói tới thân tình. Thậm chí vợ chồng, cha con vì một vật gì đó, có thể tranh đoạt đến sống chết, huống chi là người xa lạ. Tuy Lâm Vân chỉ là sinh sống trong một đại lục Tu Chân cấp thấp nhất, nhưng hắn cũng biết một ít về sự khốc liệt của thế giới Tu Chân đó.

Huống hồ thứ mà Lâm Vân vừa đào được, chắc chắn không phải là thứ tầm thường. Thậm chí còn là bảo vật có thể khiến người Tu Chân điên cuồng cướp bóc. Cho nên không cẩn thận không được.

Đối với việc này, Hàn Vũ Tích không có chủ kiến gì, đương nhiên là nghe theo Lâm Vân. Sau khi Lâm Vân bố trí xong một trận pháp phong linh đơn giản, thì mới tiếp tục đào nốt cái hố.

Đợi Lâm Vân lôi ra được đồ vật trong đó, thì hai người mới nhìn thấy rõ, đây là một hòn đá lớn dài 1 mét, rộng 0,6 mét. Bên ngoài hòn đá không biết bị bao lại bởi vật gì, rất giống như gốm sứ.

Linh khí sở dĩ bị tràn ra, là vì gốm sứ bao quanh nó có vài vết rạn nứt. Mà linh khí thì theo chỗ rạn nứt đó tràn ra ngoài.

Lâm Vân vừa thấy hòn đá liền hít một hơi khí lạnh. Một vật có thể tỏa ra linh khí nhiều như vậy, rốt cuộc là vật gì? Thứ này nhất định là do một vị tiền bối lưu lại, nếu không thì đã không bọc kỹ càng như vậy. Chỉ là trải qua nhiều năm rồi, linh khí vẫn không bị biến mất, mà còn phong phú như thế. Chẳng lẽ hòn đá này có thể tự động hấp thu linh khí sao?

- Lão công, đây là hòn đá gì vậy? Sao giống như một cái giường đá vậy nhỉ?

Hàn Vũ Tích rất kinh ngạc khi nhìn thấy một hòn đá lớn như thế.

- Anh cũng không biết. Tuy nhiên đây tuyệt đối là một kỳ bảo có một không hai. Vũ Tích, chúng ta phát tài rồi. Có lẽ dựa vào thứ này, em rất nhanh có thể Trúc Cơ.

Lâm Vân cưỡng chế kích động trong lòng.

Khó trách chỗ này lại tràn ra nhiều linh khí như vậy. Nguyên lại trong đó có bảo bối. Hơn nữa trong cái hang này còn có một cái đầm băng. Linh khí tràn ra ngoài mang theo thuộc tính băng giá, cũng không có gì lạ.

- A, thật sao? Như vậy em rất nhanh có thể Trúc Cơ rồi. Thật là quá tốt.

Hàn Vũ Tích áp chế sự hưng phấn trong lòng, rồi lại nghĩ tới chuyện Trúc Cơ.

Bởi vì chưa tới Trúc Cơ nên nàng luôn cảm thấy có lỗi với Lâm Vân. Nàng có cảm giác mình khiến cho lão công chịu ủy khuất. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng đồng ý Lâm Vân thu lấy Nhược Sương. Bằng không, có nữ nhân nào là nguyện ý giao lão công của mình cho nữ nhân khác?

- Ừ, khi chúng ta trở về, có thể ngồi trên hòn đá này để tu luyện. Khẳng định tu vị của chúng ta sẽ tăng rất nhanh.

Lâm Vân biết lão bà của mình nghĩ gì, liền nắm chặt lấy tay của nàng.

Sau đó Lâm Vân dùng nước trong cái đầm để lau sạch vết bám trên đồ sứ. Rồi dùng một vài tài liệu phong bế lại mấy vết rạn trên đó. Quả nhiên linh khí lập tức trở nên nhạt, không thể tràn ra ngoài.

Một vật quý báu như vậy, không biết là ai có thể lưu lại nơi này? Cái đầm kia tên là ‘Đầm Huyền Tiên’, chẳng lẽ đã từng có thần tiên sống ở trong này sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vân càng chờ mong những thứ bị dấu trong trận pháp kia.

Bỏ hòn đá vào trong Tinh Giới, Lâm Vân mới thở phào một cái. Nếu như viên đá kia có thể tự động hấp thu linh khí, như vậy từ nay về sau tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn rất nhiều. Việc tu luyện tới chín sao chắc cũng không phải là mộng tưởng nữa.

- Vũ Tích, chúng ta đi xuống cái đầm thôi. Mà sao em vẫn kích động như vậy?

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Tích chưa hết hưng phấn, vừa cười vừa nói, kỳ thực trong lòng hắn cũng hưng phấn không kém gì nàng.

- Bởi vì em nghĩ tới em sắp Trúc Cơ.

Trong mắt Hàn Vũ Tích lóe lên các vì sao.

- Em nghĩ tới Trúc Cơ là giả, mà nghĩ tới cái kia mới là thật đúng không?

Lâm Vân nhìn lão bà đẹp mê người của mình, trong lòng thật muốn đẩy nàng ấy xuống rồi mặc kệ tất cả.

- Vâng…

Khuôn mặt của Hàn Vũ Tích đỏ bừng, nhưng không phủ nhận lời của Lâm Vân.

## 369. Chương 302: Tiên Nhan Đan

Lâm Vân sợ vợ của mình không chịu được cái lạnh của đầm, nên lúc ôm nàng nhảy xuống đã dùng tinh lực để giúp nàng khu hàn. Dù sao tu vi lúc này của Hàn Vũ Tích chỉ tương đương với tu vị một sao của mình mà thôi.

Bởi vì tồn tại trong một khoảng thời gian dài, nên uy lực của trận pháp còn rất nhỏ. Phá hỏng nó cũng không khó khăn gì. Nhưng Lâm Vân không có phá hỏng, mà tìm được đường liền đi vào luôn. Đồng thời còn củng cố trận pháp thêm một chút.

- Lão công, anh thật là lợi hại. Hầu như cái gì anh cũng biết vậy.

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân chỉ di chuyển vài viên đá, lập tức trong cái đầm xuất hiện một con đường. Nàng cảm thấy rất bội phục hắn, liền dùng thần thức truyền âm.

Lâm Vân rất xấu hổ, vội vàng truyền lại:

- Trận pháp này trên cơ bản đã bị phá hỏng hoàn toàn, chỉ cần di chuyển vài chỗ là nó bị phá giải mà thôi. Chứ nếu trận pháp này vẫn còn giữ nguyên uy lực của nó, thì anh làm sao có khả năng vào được. Anh có một bộ trận pháp cơ bản, lúc đi về anh cho em xem.

- Vâng, nhưng em chưa muốn xem vội, đơi lúc Trúc Cơ thì nhìn. Nếu không lại chậm trễ thời gian.

Hàn Vũ Tích rất tự nhiên nói. Việc quan trọng nhất của nàng bây giờ chính là mau chóng Trúc Cơ. Trên thế giới này đã không còn việc gì trọng yếu hơn việc đó.

-…

Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Chỉ ôm sát nàng lại, đồng thời hôn nhẹ lên trán của nàng.

- Ủa, sao trong này lại không có nước nhỉ.

Hàn Vũ Tích kinh ngạc kêu lên tiếng. Không ngờ ở trong đầm cũng có một chỗ không có nước.

- Em có nhìn thấy viên ngọc kia không. Đó chính là viên Tị Thủy Châu trong truyền thuyết. Trong này còn được bố trí một trận pháp ngăn nước chảy vào. Trận pháp này rõ ràng không bị hư hao nhiều. Đoán chừng là nhờ viên Tị Thủy Châu kia.

Lâm Vân nhìn viên Tị Thủy Châu khảm trên tường, nói.

- A, thực sự có Tị Thủy Châu trong truyền thuyết sao? Nó có quý giá như viên Dạ Minh Châu trong tay chúng ta hay không?

Hàn Vũ Tích được nhìn thấy Tị Thủy Châu trong truyền thuyết, trong lòng rất là hưng phấn.

- Dạ Minh Châu sao có so sánh được với Tị Thủy Châu. Giá trị của Tị Thủy Châu lớn hơn nhiều lắm.

Lâm Vân cũng chỉ nghe nói qua về Tị Thủy Châu, chứ đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy.

- Vậy có cần lấy nó không?

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân có vẻ rất yêu thích viên ngọc kia, nhưng nàng không biết lấy viên ngọc đó có anh hưởng gì không.

- Điều này còn phải hỏi sao. Đương nhiên là muốn lấy đi rồi.

Lâm Vân buông Hàn Vũ Tích xuống, không chút do dự tách viên Tị Thủy Châu kia xuống. Chỗ này đã có một trận pháp chống nước rồi, cho dù mình lấy đi viên Tị Thủy Châu, thì trận pháp này vẫn còn có thể tồn tại được trăm năm trở lên.

- Thật là nhiều Dạ Minh Châu.

Hàn Vũ Tích nắm chặt tay của Lâm Vân, dọc theo thông đạo đi về phía trước. Liền nhìn thấy hai bên của thông đạo tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, trong lòng rất cảm thán.

- Đây không phải là ngọc Dạ Minh Châu, mà là một loại đá phát quang. Có tác dụng duy trì trận pháp tạo ánh sáng mà thôi. Chứ không đáng giá mấy, còn không bằng cả Dạ Minh Châu. Hiện tại ánh sáng đã ảm đạm như vậy, phỏng chừng là không tồn tại được lâu nữa rồi.

Lâm Vân một bên đi, một bên giải thích cho Hàn Vũ Tích mấy thứ.

- Đây là xương con gì vậy?

Hai người đi tới một trước một cửa đá, nhưng trước cửa đá có một khung xương động vật rất lớn bao quanh đó. Tuy không biết khung xương này đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng vẫn thấy ánh sáng lập lòe phát ra từ khung xương.

- Đây là thần thú bảo vệ cửa động, anh cũng chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, nhìn khung xương bên ngoài của nó, đây có lẽ là một thần thú hiếm có. Chỉ là những thần thú như vậy thường sống rất lâu. Đoán chừng là nó thấy tuổi thọ của mình sắp hết, nên mới tới nơi này để chết.

Trong lòng Lâm Vân dâng lên một cảm giác thất lạc nhàn nhạt.

Hàn Vũ Tích lập tức cũng cảm giác được, vội vàng ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, nhìn hắn hỏi:

- Lão công, anh làm sao vậy?

- Anh đang suy nghĩ, cho dù tu luyện đến đẳng cấp như thần thú này, nhưng cuối cùng vẫn phải biến thành một đống xương cốt. Nên có chút hoài cảm mà thôi.

Lâm Vân xúc cảnh sinh tình nói.

- Không, em lại không nghĩ như vậy. Em chỉ cần chúng ta ở bên cạnh nhau là được. Cho dù chỉ có vài ngày, em chỉ cần có thể thời thời khắc khắc ở bên canh là em thỏa mãn. Kỳ thực em không quan tâm mình có được Trúc Cơ hay không. Em chỉ sợ khi em ra đi, anh không còn em ở bên. Cũng sợ anh ra đi, em lại không có anh bên cạnh.

Hàn Vũ Tích nói xong, nhẹ nhàng tựa vào người của Lâm Vân, không có vẻ u sầu nào, mà chỉ một loại cảm giác thỏa mãn nhàn nhạt.

- Vũ Tích…

Lâm Vân cảm thụ được tình yêu sâu đậm của lão bà, liền rơi vào sự say mê. Đúng vậy, hai người yêu nhau đã được ở cùng một chỗ, cần gì phải quan tâm bao nhiêu năm làm gì? Chính mình còn không suy nghĩ thấu triệt như vợ của mình. Nghĩ tới đây, tâm tình của Lâm Vân liền rộng mở trong sáng. Đồng thời cũng cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên. Tuy còn chưa đạt tới mức thăng cấp, nhưng đã được lợi rất nhiều.

Cửa đá rất dễ dàng được mở ra. Lâm Vân ôm chặt Hàn Vũ Tích, cẩn thận đi vào cửa đá.

Bên trong là một thạch thất, thoạt nhìn rất đơn giản. Hai bên của thạch thất có hai cái giá. Một bên thì xếp đặt vài bình ngọc và hộp ngọc. Một bên thì xếp đặt một ít dược liệu và binh khí. Thoạt nhìn có vẻ như rất mới.

Hàn Vũ Tích đi tới một cái giá, còn chưa chạm tay vào mấy thứ, thì những thứ trên giá đã hóa thành tro bụi.

Lâm Vân nhìn ra được xung quanh hai cái giá đều có cấm chế bảo vệ. Nhưng do thời gian quá lâu, cấm chế bị hỏng, các đồ vật bên trong đó mới vừa chạm vào đã biến thành tro bụi.

- Thạch thất này tồn tại nhất định đã lâu rồi. Không biết những thứ trong chai lọ kia là thứ gì.

Hàn Vũ Tích trông thấy đồ vật trên cái giá đều biến thành tro bụi, cũng không cảm thấy đau lòng gì cả. Chỉ cảm thán nơi này đã trải qua nhiều năm.

- Vũ Tích, cấm chế của cái giá đã bị hỏng, chúng ta đi sang bên cái giá kia xem.

Lâm Vân đã nhìn ra cấm chế xung quanh cái giá còn lại còn chưa hoàn toàn bị hư hao. Có lẽ là còn chống đỡ thêm được mấy năm.

Những cấm chế ở đây tuy lợi hại, nhưng dù sao tồn tại đã lâu, Lâm Vân rất dễ dàng mở ra cấm chế. Ở trên cái giá còn có ba bình ngọc và ba hộp ngọc.

- Bên này ít hơn bên kia, không biết có gì trong đó.

Hàn Vũ Tích nhìn vài bình ngọc, thuận miệng hỏi.

- Phía trên là chữ gì vậy gì?

Hàn Vũ Tích nhìn bình ngọc trong tay của Lâm Vân, chữ trên bình ngọc khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái.

- Chữ này cùng loại với chữ cổ hay được khắc trên đồ đồng ngày xưa. Anh đã từng nghiên cứu qua loại văn tự này.

Lúc Lâm Vân còn đang ở Phần Giang, vì rảnh rỗi nên đi tới một hiệu sách thì thấy một quyển có nói về văn tự cổ ghi trên mai rùa và trên đồ đồng ngày xưa. Thấy loại văn tự này có vẻ thú vị, nên đã tốn không ít thời gian để nghiên cứu nó. Không ngờ hôm nay lại dùng đến.

Hàn Vũ Tích ở càng lâu với Lâm Vân, càng phát hiện lão công của mình biết rất nhiều thứ. Nên nàng càng thêm tự hào khi có một người chồng như vậy.

- Vậy ở trên cái bình nó ghi cái gì?

Hàn Vũ Tích đầy hứng thú nhìn cái bình ngọc.

- Ở trên có ghi là Tạo Hóa Đan.

Lâm Vân trả lời, nhưng chính hắn cũng không biết Tạo Hóa Đan là cái gì. Càng không biết cách sử dụng. Khi mở ra nhìn, bên trong chỉ có ba viên. Một mùi thơm nồng đậm của đan dược truyền ra ngoài. Lâm Vân sợ dược tính của đan dược bị xói mòn, vội vàng đắp lại nắp.

- Mùi thơm nồng nặc như vậy, chứng tỏ là đan dược tốt.

Hàn Vũ Tích không hiểu gì về đan dược, nhưng khi ngửi được mùi hương toát ra từ nó, tinh thần lập tức chấn động. Chỉ mùi của nó đã như vậy rồi, chứng tỏ đan dược này là thuộc cấp cao.

- Ừ, đan dược này không tồi. Chúng ta trở về nghiên cứu sau.

Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, ở trên quyển cơ sở về đan trận kia có ghi không ít về đan dược, nhưng không thấy nói về các đan dược cấp cao.

- Tiên Tủy Đan?

Lâm Vân mở ra cái bình thứ hai, ở trong có sáu viên. Cũng không biết Tiên Tủy Đan là cái gì, nhưng nghe tên có vẻ lợi hại.

- A…

Lâm Vân mở ra cái bình thứ ba, liền kêu lên một tiếng, bàn tay thì run rẩy.

- Sao vậy lão công?

Hàn Vũ Tích trông thấy biểu lộ kích động của Lâm Vân, vội vàng hỏi.

- Vũ Tích, không ngờ trong này lại có một lọ Tiên Nhan Đan. Có thể tưởng tượng vị tiền bối để lại chỗ đan dược này phải là người rất có bản lĩnh.

Bản thân Lâm Vân cũng rất muốn chế một lò Trú Nhan Đan, nhưng cũng biết là si tâm vọng tưởng. Không chỉ nói nó đòi hỏi rất nhiều loại dược liệu cấp cao. Mà cho dù lấy được số dược liệu đó, thì với khả năng luyện đan dược sơ cấp của mình, cũng không thể luyện chế ra được.

Mà Tiên Nhan Đan thì còn cao cấp hơn cả Trú Nhan Đan không biết bao nhiêu lần. Đây là loại đan dược mà cả giới Tu Chân cũng khó kiếm được chứ nói gì ở đây. Thật không ngờ, mình lại có được một lọ.

Cả đại lục Thiên Hồng phỏng chừng đều không có vài viên Trú Nhan Đan. Chứ nói gì là Tiên Nhan Đan. Lâm Vân được nghe nói về Tiên Nhan Đan cũng vì đây là một truyền thuyết truyền lưu trong đại lục Thiên Hồng.

## 370. Chương 303: Tinh Hà Thần Quyết

Trú Nhan Đan cấp cao nhất có thể bảo trì dung mạo được một nghìn năm không thay đối. Nhưng nghe nói Tiên Nhan Đan có thể làm cho người ta trở lại tuổi hai mươi. Hơn nữa cho đến lúc chết đi, dung nhan vẫn không hề thay đổi. Nhưng theo truyền thuyết, Tiên Nhan Đan chỉ có ở Tiên Giới mà thôi. Tại sao lại có ở chỗ này?

Sau khi Lâm Vân giải thích qua cho Hàn Vũ Tích, ngay cả một người có tính cách đạm mạc như nàng, cũng lộ ra thần sắc hướng tới. Có ai nguyện ý trông thấy dung nhan của mình già đi không? Từ việc Dưỡng Nhan Hoàn của tập đoàn Vân Môn bán chạy như vậy, cũng biết nhân loại rất yêu quý dung nhan của mình.

Lâm Vân cẩn thận mở ra cái bình ngọc, ở trong rõ ràng còn có mười hai viên. Một mùi thơm ngọt ngào thấm vào cả ruột gan truyền tới. Khiến cho cả tinh thần cũng rất sảng khoái.

Lâm Vân đổ ra một viên, rồi nói:

- Để anh uống thử một viên, em đợi một chút.

Nhưng Lâm Vân còn chưa kịp bỏ vào miệng, Hàn Vũ Tích đã dành lấy viên đan dược trong tay của hắn, rồi lập tức nuốt xuống:

- Thứ tốt để em uống trước, anh thì uống sau. Chờ em nói có thể uống được thì anh mới có thể uống đấy.

Hàn Vũ Tích nuốt viên đan dược xuống rồi bắt đầu luyện hóa dược lực.

Lâm Vân nhìn vợ mình đoạt viên đan dược trong tay, trong lòng rất thương tiếc. Tuy hắn biết viên đan dược này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng dù sao đã vô số năm trôi qua, ai có thể khẳng định thuốc này có phải là Tiên Nhan Đan hay không?

Mục đích mà hắn muốn uống trước, là thử xem viên thuốc này có vấn đề gì không. Thật không ngờ vợ mình cũng nghĩ như mình.

Tiên Nhan Đan vừa chui vào bụng của Hàn Vũ Tích, nàng cơ hồ không cần luyện hóa, đã hoàn toàn hấp thu linh khí bên trong dược tiên. Đảo mắt, trên người nàng đã chảy ra một ít tạp chất.

Vốn có mỹ mão phi thường, Hàn Vũ Tích vừa uống viên Tiên Nhan Đan này xong, càng lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục. Ngay cả Lâm Vân cũng phải ngẩn ngơ nhìn nàng.

- Lão công, viên thuốc này có thể uống được. Em uống vào cảm thấy cả người rất thoải mái. Anh cũng uống đi.

Hàn Vũ Tích nói xong, cười mỉm nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân tiện tay ném ra một cái bồn tắm thật lớn, bên trong đã đầy nước, có chút ranh mãnh nói:

- Nhưng bây giờ anh chỉ muốn xem lão bà của mình tắm rửa mà thôi.

Lúc này Hàn Vũ Tích mới cảm giác mình cần tắm rửa. Tuy là vợ chồng với Lâm Vân, nhưng tắm rửa ở trước mặt của hắn cũng có chút ngại ngùng.

- Nếu không anh tránh đi một lúc nhé?

Lâm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Vũ Tích.

- A, không cần đâu, anh cứ ở bên cạnh em cũng được. Bằng không em sẽ sợ hãi.

Hàn Vũ Tích nói xong, liền nhanh chóng cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm lớn.

Da thịt trắng như băng tuyết, bờ vai như được gọt thành, eo mảnh như lụa, dung mạo thì như trầm hoa lạc nhạc. Nàng ấy quả thực là đẹp.

Lâm Vân không dám nhìn Vũ Tích nữa, đành phải quay lưng lại. Nhìn nữa chắc hắn không thể kiềm chế được mất. Điều này quả thực còn kích thích hơn cả khi ngủ ở trên giường.

Cũng may Hàn Vũ Tích biết nơi này không phải nơi câu dẫn chồng mình, tranh thủ thời gian tắm rửa rồi thay quần áo.

- Em không hấp dẫn sao?

Hàn Vũ Tích ôm phía sau Lâm Vân hỏi.

- Không phải, là do định lực của anh giảm xuống, sự hấp dẫn của em tăng lên.

Lâm Vân không thể không trả lời.

- Vậy thì em sẽ cố gắng Trúc Cơ.

….

Lâm Vân đầu đầy hắc tuyến.

Thất vất vả mới chấm dứt đề tài này, Lâm Vân chợt nhớ tới còn chưa xem ba hộp ngọc, vội vàng nói:

- Vũ Tích, chúng ta còn chưa nhìn ba hộp ngọc kia có gì, thử xem nhé.

- Vâng, mà anh không uống viên đan dược kia sao?

Hàn Vũ Tích còn băn khoăn Lâm Vân không uống Tiên Nhan Đan. Bởi vì nàng đã uống một viên, thấy không có độc, nên Lâm Vân hẳn phải uống một viên mới đúng.

- Ách, trở về uống cũng được.

- Anh trở về uống, chẳng phải em có hại sao?

- Sao em lại có hại?

- Vừa rồi em uống đan dược, bị anh nhìn thấy tắm rửa. Em cũng muốn nhìn anh tắm rửa.

…

Đầu của Lâm Vân lại đầy hắc tuyến.

Hàn Vũ Tích rõ ràng cũng biết trêu ngẹo mình, tuy nhiên Lâm Vân đã mở cái hộp thứ nhất.

- Một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp.

Hàn Vũ Tích đã quên tiếp tục hỏi Lâm Vân, cầm lên thanh phi kiếm màu xanh nhạt trong hộp ngọc kia. Yêu thích không muốn buông tay.

- Vũ Tích, đây nhất định không phải là thanh kiếm bình thường. Tuyệt đối là một bảo bối. Em cứ giữ lấy đi, tới khi nào Trúc Cơ thì sử dụng. Em có để ý tới Phi Vân Trùy mà anh dùng để phi hành hay không? Cái đó cũng là một bảo vật, chỉ là tri thức của anh chỉ có hạn không có cách nào biết cấp bậc của nó. Tuy nhiên, anh khẳng định thanh kiếm này còn cao cấp hơn thanh Phi Vân Trùy kia rất nhiều.

Lâm Vân nhìn thanh bảo kiếm này thì biết nó không phải là thứ tầm thường.

- Nếu là bảo bối thì thôi, anh cầm đi. Em cầm cũng không có tác dụng gì. Vì dù sao đều là anh dẫn em đi.

Hàn Vũ Tích liền tranh thủ đưa phi kiếm cho Lâm Vân.

Lâm Vân cười cười:

- Thanh phi kiếm này là để cho con gái dùng. Chẳng lẽ em không thích tự mình bay lượn sao? Em lưu lại cho mình mà dùng.

- Thích chứ, chỉ là em thích bay lượn cùng anh hơn. Chỉ cần anh dẫn em theo là được. Chẳng lẽ em có phi kiếm, thì anh sẽ không dẫn em theo sao? Vậy thì em không muốn.

Trong lòng của Hàn Vũ Tích, chỉ cần ở cùng với Lâm Vân là được, những thứ khác chỉ là thứ yếu.

Lâm Vân phải khuyên bảo mãi, cam đoan từ nay về sau, cho dù nàng có biết bay vẫn dẫn theo nàng. Thì Hàn Vũ Tích mới thỏa mãn nhận lấy phi kiếm.

Thở phào một tiếng, Lâm Vân tiếp tục mở cái hộp thứ hai. Tuy nhiên, vừa mở cái hộp ra, Lâm Vân liền ngây ngẩn cả người. Bởi đây là một cái hộp trống. Không biết vì sao một cái hộp trống rỗng lại để trịnh trọng ở chỗ này? Nhưng Lâm Vân vẫn cẩn thận thu hồi cái hộp trống này lại. Bởi vì hắn cho rằng, nếu đã đặt ở đây thì nhất định là có nguyên nhân gì đó. Khi về thì nghiên cứu sau.

Tiếp tục mở cái hộp ngọc thứ ba, cũng may là trong hộp ngọc này có một cái thẻ ngọc.

Lại là một thẻ ngọc sao? Lâm Vân nghĩ tới trên người mình còn có một cái thẻ ngọc khác. Nhưng lần trước mình có tu vị hai sao, cũng không thể nhìn ra thẻ ngọc đó có cái gì. Lần này không biết có thể hay không nhìn được.

Lâm Vân lập tức dùng thần thức phòng tới cái thẻ ngọc, rõ ràng có thể nhìn thấy chữ trên đó. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, xem ra vẫn là do tu vị của mình quá thấp.

“Tinh Hà Thần Quyết?”

Lâm Vân biết đây cũng là một bộ pháp quyết Tu Chân, mà theo tên của nó rõ ràng cũng có một chữ Tinh. Xem ra có khả năng nó có liên quan tới bộ Cửu Tinh Thần Quyết của mình. Chỉ là công pháp này chính là công pháp Tu Chân chính tông.

Lâm Vân đọc lướt qua, thì bộ công pháp chỉ nói tới tu luyện Nguyên Anh là dừng. Đằng sau thì không thấy nữa. Vô luận hắn dùng thần thức kiểu gì để nhìn, đều chỉ thấy một màn mênh mông màu trắng. Xem ra là do tu vị quyết định. Tuy nhiên, công pháp này cho Vũ Tích tu luyện không phải vừa vặn thích hợp sao? Cũng không cần phải lo nàng sau khi Trúc Cơ không có công pháp để tu luyện. Công pháp này cho nàng luyện thật không tệ.

- Vũ Tích, em thử dùng thần thức xem thẻ ngọc này thế nào. Nếu như có thể nhìn thấy, thì về sau cứ dựa vào công pháp trên cái thẻ ngọc này mà tu luyện.

Nói xong, Lâm Vân đưa thẻ ngọc cho Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích tiếp nhận thẻ ngọc, nhìn một lúc mới nói:

- Em chỉ có thể trông thầy một phần văn tự mà thôi. Nhưng không biết chữ này là chữ gì.

Lâm Vân nghe vậy mới nhớ tới Hàn Vũ Tích chưa từng học ngôn ngữ mà người Tu Chân hay dùng. Tăng thêm chữ khắc trên thẻ ngọc kia toàn chữ cổ, nên nàng không biết. Tuy nhiên Lâm Vân rất nhanh đã phiên dịch ra thành ngôn ngữ của thế giới này rồi khắc lên cái thẻ ngọc rồi đưa cho Hàn Vũ Tích. Đây là phương pháp mà hắn học được hoang đảo. Không ngờ hôm nay có thể dùng tới.

Hàn Vũ Tích đã là Luyện Khí tầng năm, nên vừa nhìn bản phiên dịch của Lâm Vân, là nàng tiếp thu rất nhanh.

Lâm Vân một mực lo lắng vấn đề tìm công pháp cho vợ mình luyện, thật không ngờ lại kiếm được một cái ở đây. Lần này đi rừng rậm Amazon quả thực đáng giá.

- Vũ Tích, chỗ này nhất định từng là nơi sinh sống của một vị đại năng, nhưng không biết ông ta đã đi nơi nào. Chúng ta coi như là được truyền thừa của ông ta. Anh thật không ngờ ở Địa Cầu lại tồn tại môt người có thủ đoạn thông thiên như vậy. Cái đầm mà chúng ta vừa vào kia là ‘Đầm Huyền Tiên’. Không biết có liên hệ gì với người đó hay không.

Lâm Vân chiếm được rất nhiều thứ mà mình mơ ước, nên trong lòng hưng phấn không thôi.

Nghĩ tới những thứ này là thứ chạm tay có thể bỏng ở giới Tu Chân, thật không ngờ vài ngàn năm trước trên Địa Cầu lại có sự tồn tại của một người đại năng như vậy.

Hai người đều rất cảm kích vị tiền bối đã để lại những thứ này cho bọn họ. Cho nên khi đi ra khỏi cửa hang, Lâm Vân liền chôn cất hài cốt của con thần thú không biết kia. Rồi mới ly khai đầm nước.

- Lão công, hiện tại chúng ta nên đi đâu?

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân rất cao hứng, trong lòng cũng thay hắn cao hứng. Huống hồ nàng đã càng ngày càng gần Trúc Cơ.

- Đi xem đám người Thái Giang thế nào rồi.

Lâm Vân nói xong, trực tiếp dẫn Hàn Vũ Tích bay tới căn cứ của hội liên hiệp.

## 371. Chương 304: Biến Cố

Tuy nhiên ngay lập tức sắc mặt của Lâm Vân đại biến.

- Sao vậy, lão công?

Hàn Vũ Tích thời khắc đều chú ý tới Lâm Vân. Cho tới bây giờ nàng đều không có thói quen phóng thần thức ra ngoài.

- Em nhìn xuống dưới mà xem.

Lâm Vân chỉ vào một chỗ phế tích ở dưới chân.

- Sao vậy? Đây là nơi nào?

Hàn Vũ Tích nhìn phế tích trước mắt mà không hiểu ra sao.

- Nơi này vốn là căn cứ quân sự của hội liên hiệp, cũng là trụ sở của quân đặc công quốc tế. Nhưng hiện tại rõ ràng đã biến thành một đống hoang tàn. Mà chúng ta ở trong hang động kia mới có hai ngày chứ mấy. Không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra chỗ này bị phá hủy chưa lâu. Mà nhóm người Thái Giang có thể lành ít dữ nhiều.

Lâm Vân nghĩ tới các huynh đệ của Long Ảnh, đều rất lo lắng.

- A, chẳng lẽ thực sự có sự tồn tại của người ngoài hành tinh sao?

Hàn Vũ Tích nghe Lâm Vân nói vây, vẻ mặt cũng đầy lo lắng. Nàng biết Lâm Vân là huấn luyện viên của Long Ảnh, cũng biết cảm tình của lão công với các đội viên của Long Ảnh rất sâu.

- Có phải là do người ngoài hành tinh hay không, anh không dám khẳng định. Nhưng chỗ này chắc chắn bị một lực lượng nào đó tập kích. Trước tiên hỏi lão gia tử xem.

Lâm Vân lấy điện thoại ra, nhưng còn chưa ấn nút gọi, đã có tiếng điện thoại vang lên. Lâm Vân lập tức nghe.

Một thanh âm lo lắng truyền tới:

- Xin hỏi có phải là ủy viên Lâm hay không?

Lâm Vân sửng sốt, cái gì ủy viên Lâm. Nhưng bỗng nghĩ tới trên tấm giấy màu xanh kia có ghi tinh tường mình là ủy viên danh dự của quân ủy. Một cái hư danh mà thôi, vậy mà cũng có người nhớ tới.

- Đúng vậy, chính là tôi, có chuyện gì không?

- Ngài chờ một chút, Lâm lão, điện thoại của ủy viên Lâm đã thông, ngài nghe đi.

Người này vừa nói xong, lập tức truyền tới tiếng lo lắng của Lâm Lộ Trọng.

- Tiểu Vân, hiện tại cháu đang ở nơi nào? Cháu đã biết việc căn cứ của hội liên hiệp đặc công bị phá hủy chưa?

Quả nhiên là việc này, mà những người kia khẳng định đã liên tục gọi cho mình, liền nói:

- Cháu biết rồi, cháu đã nhìn thấy. Cháu đang chỗ đó đây.

- A, cháu nhanh chóng rời khỏi chỗ đấy mau. Hiện tại nơi đấy rất nguy hiểm. Lập tức rời xa chỗ đó, lúc về ta lại nói rõ tình hình.

Thanh âm của Lâm Lộ Trọng càng thêm lo lắng.

Lâm Vân sững sờ, nhưng lập tức hắn cũng nhận ra được đây là một sự quan tâm thật lòng. Đây là lần đầu tiên hắn sinh ra một chút thân tình với Lâm lão gia tử. Rõ ràng lão gia tử đang rất lo lắng cho sự an nguy của mình.

- Không sao đâu Tam gia gia. Hiện tại cháu và Vũ Tích đều đang ở đây, rất là an toàn.

Trong lòng Lâm Vân tử nhủ,, hiện tại thần thức của mình đã là hơn 250km. Còn có kẻ nào có thể đánh lén được mình. Huống chi mình đnag bay trên trời.

- Cái gì, sao cháu lại dẫn theo Vũ Tích tới một nơi nguy hiểm như vậy. Cháu thật là hồ đồ, rõ ràng mang theo lão bà đi mạo hiểm. Đừng nói chuyện nữa, lập tức trở về Yên Kinh. Chúng ta sẽ thương lượng sau. Nhanh rời chỗ đó, càng nhanh càng tốt.

Lâm Lộ Trọng căn bản không để cho Lâm Vân có cơ hội giải thích, dồn dập nói

Lâm Vân nghe lão gia tử nói nghiêm trọng như vậy, mặc dù mình không cho rằng có cái gì, nhưng cũng không muốn lão gia tử lo lắng cho mình và vợ. Nghĩ nghĩ, lập tức nói:

- Vâng, cháu…

Thanh âm của Lâm Vân lập tức dừng lại, không kịp thu điện thoại, liền ôm Vũ Tích di chuyển đi vài trăm mét. Một luồng đạn nhanh hơn tia sét không biết bao nhiêu lần bay qua chỗ mà hắn vừa đứng.

“Đây là cái gì vậy? Rõ ràng tạo cho mình một cảm giác uy hiếp. Trong phạm vi thần thức của mình cũng không phát hiện ra vật gì bất thường a. Chẳng lẽ, một chùm đạn bắn từ khoảng cách xa hơn 250km cũng có thể lợi hại như vậy? Tốc độ của nó còn nhanh hơn viên đạn gấp bao nhiêu lần. Có thể tượng tưởng, nếu như hiện tại mình là hai sao, thì căn bẳn không thể tránh nổi rồi”

Thực lực, Lâm Vân lần nữa cảm thấy bức thiết phải tăng lên lực lượng.

Lâm Lộ Trọng ngẩn ngơ cầm chiếc điện thoại, thở dài một tiếng, trong mắt đã có giọt lệ. Lâm gia thật vất vả mới xuất hiện một người như Lâm Vân, không ngờ lại bị chết như vậy.

- Lão công, vừa nãy là vật gì, sao tốc độ nhanh như vậy? Là tia sao?

Hàn Vũ Tích cũng nhìn thấy chùm tia sáng vừa nãy.

- Hẳn là một loại gì đó, cụ thể thì không biết. Để anh kiểm tra lại xem.

Lâm Vân còn dứt lời, lần nữa dắt theo Hàn Vũ Tích dời đi vài trăm mét. Mấy chục chùm sáng lần nữa bắn xuyên qua chỗ Lâm Vân vừa đứng. Tốc độ nhanh như tia chớp.

Hàn Vũ Tích biết bọn họ nhất định là bị người khác theo dõi. Cũng may thủ đoạn công kích của đối phương chỉ có một kiểu như vậy. Nên không nói chuyện với Lâm Vân, mà dùng thần thức quan sát bốn phía.

Sắc mặt của Lâm Vân rất khó coi. Không ngờ mình bị đánh lén hai lần mà không biết tung tích của đối phương ở đâu. Quả thực là một sự khiêu khích trắng trợn.

- Vũ Tích, anh muốn đưa em trở về trước, rồi anh đi xem thế nào.

Lâm Vân có chút lo lắng chùm tia sáng kia. Tuy trước mắt mình còn không biết nó là cái gì, nhưng không khó để tránh đi. Chỉ là vạn nhất bị thương tới Vũ Tích, thì thật không tốt.

Hàn Vũ Tích im lặng không nói, Lâm Vân vừa nhìn là biết tâm tư của nàng. Nàng ấy muốn cùng sống chết với hắn. Nhưng lại sợ ảnh hưởng tới hắn.

Nghĩ tới đây, liền không nói tống Hàn Vũ Tích trở về nữa, mà lại di động đi vài trăm mét, đồng thời sử dụng một phép ẩn thân. Hắn không biết mình ẩn thân đi có thể bị nhìn thấy hay không. Nếu như sau khi ẩn thân vẫn bị phát hiện, thì chứng tỏ những này nhất định là những tu sĩ Tu Chân. Nếu như không nhìn thấy, thì đó chỉ là một nhóm người sử dụng kỹ thuật công nghệ cao mà thôi.

Sau nửa giờ ẩn thân, Lâm Vân không thấy còn tập kích gì nữa. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, quả nhiên là sử dụng kỹ thuật công nghệ cao.

Thần thức phóng hết mức kiểm tra căn cứ bị phá hỏng. Lâm Vân đã phát hiện ra hơn hai mươi cái camera ở trong phạm vi 160 dặm. Những cái camera này được thiết kế như những hòn đá vứt ở trong rừng. Nếu không để ý thì rất khó phát hiện. Nhưng dưới sự quan sát của thần thức, không có gì là che dấu được Lâm Vân.

Đúng là công nghệ cao rồi. Những kể đánh lén mình này là lợi dụng các camera để định vị vị trí của mình, sau đó thì sử dụng chùm tia để công kích. Lâm Vân khẳng định, một công nghệ cao như vậy, chắc chắn không xuất xứ từ Địa Cầu. Vây chỉ có khả năng là người ngoài hành tinh mà thôi.

Lâm Vân dùng thuật ẩn thân, kiểm tra một lần, nhưng không phát hiện ra những kẻ đánh lén kia. Xem ra bọn chúng thấy mất dấu của mình, liền đã rời đi.

Lâm Vân không do dự nữa. Nếu bọn chúng không ở đây, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ là thu thập toàn bộ số camera giống như viên đá kia rồi phá vỡ hết.

Kỹ thuật của những camera này đã vượt qua kỹ thuật của hắn, mang về nghiên cứu cũng không tìm ra được cái gì. Loại camera này có thể sử dụng năng lượng ánh sáng, còn có thể tự động thu thập thông tin rồi truyền về. Nếu lấy về mà không thể phá giải, thì nói không chừng, còn bạo lộ ra chỗ ở của hắn.

Lâm Vân dẫn Vũ Tích trở về nhà liền gọi điện thoại cho lão gia tử. Lão gia tử biết được Lâm Vân vẫn bình yên vô sự, trong lòng phi thường cao hứng. Lập tức bảo Lâm Vân đi tới chỗ của ông ta để thương lượng.

- Vũ Tích, em muốn đi cùng anh không?

Lâm Vân biết ý của lão gia tử, nhưng vẫn muốn hỏi ý của vợ.

- Em không đi đâu. Em muốn ở nhà tu luyện, nhanh chóng Trúc Cơ.

Lúc đi trên đường, Hàn Vũ Tích đã nghe Lâm Vân nói tới việc này rất nghiêm trọng, nên nàng không muốn trở thành điều vướng víu cho Lâm Vân. Tuy rất muốn thời khắc ở bên người hắn, nhưng nàng rất minh bạch tình hình hiện tại. Mình ở bên cạnh hắn, chỉ khiến hắn phân tâm chiếu cố cho mình mà thôi.

- Ừ, để anh bố trí một trận pháp giúp em.

Lâm Vân lấy ra viên đá cực lớn kia, rồi bỏ vào trong phòng. Bố trí thêm vào trận pháp ẩn linh, mới để cho Hàn Vũ Tích ở trong phòng tu luyện. Còn mình thì đi tới chỗ của lão gia tử.

Khi Lâm Vân gặp lão gia tử, thì quả nhiên như dự đoán, ngoại trừ vài người đã gặp, còn có cả Tần Vô Sơn nữa. Tuy nhiên thủ trưởng số một lại không có ở đây.

Đối mặt với sự hỏi thăm của vài vị thủ trưởng, Lâm Vân đương nhiên sẽ không giấu diếm cái gì. Liền kể toàn bộ những gì mình chứng kiến. Kể cả việc mình lo lắng cho nhóm người Thái Giang nữa.

- Tiểu Vân, cháu thấy việc này thế nào?

Lâm Lộ Trọng vừa hỏi vậy, Lâm Vân liền biết, những vị thủ trưởng này đã thương lượng vô số lần. Nhưng đối mặt với một địch nhân cường đại như vậy, bọn họ cũng không có biện pháp nào ra hồn.

Lời nói thật, Lâm Vân không nhiệt tình lắm với chuyện này. Hắn chỉ lo lắng cho thân nhân và bằng hữu của mình mà thôi. Còn có chuyện của nhóm Thái Giang, tình huống hiện tại của bọn họ khiến Lâm Vân rất không yên lòng.

- Chẳng lẽ các quốc gia khác không có kế hoạch nào sao?

Lâm Vân thuận miệng hỏi.

- Đương nhiên là có. Thủ trưởng đi tham dự hội nghị đồng minh quốc tế rồi. Bên đó còn đang thương lượng đối sách đây. Hiện tại tổ chức dị năng của quốc gia cũng phái ra năm đội viên. Các quốc gia khác cũng đồng thời phái ra những dị năng dị sĩ. Hội liên hiệp bị phá hủy, hiện tại Liên Hợp Quốc đang lo lắng thành lập một hội liên hiệp tạm thời. Đây đã không còn là việc nhỏ nữa, mà đã liên quan tới cả thế giới rồi.

Nói chuyện chính là Từ Trường Thâm.

## 372. Chương 305: Lam Cực Mất Tích

- Lần này cũng không phải tất cả đội đặc công quốc tế đều gặp nạn. Còn có một nhóm người may mắn thoát khỏi. Quân đội của Mĩ vì biểu đạt thành ý, đã bắt đội trưởng của đội Hổ Nha là Peton lại. Y chính là người liên hệ với tổ chức Hắc Thủ Băng Đao để làm hại tới công ty của cậu. Bọn họ hy vọng cậu bỏ qua cho bọn họ, vứt bỏ hiềm khích lúc trước, tiếp tục hợp tác với đội Hổ Nha.

Tần Vô Sơn truyền đạt lại lời của nước Mỹ cho Lâm Vân.

Lâm Vân từ chối cho ký kiến. Đối với Hổ Nha, hắn đã không có cảm giác gì rồi. Nhưng hắn biết, người có liên hệ với Hắc Thủ Băng Đao chính là Brown, chứ không phải tên Peton nào đó. Về Brown, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha y. Hiện tại Hổ Nha cũng giống như Long Ảnh, đều đang chống cự địch nhân không rõ xâm lược, nên hắn không muốn hỏi. Nhưng cái tên Brown kia, hắn nhất định phải giết. Bởi vì hắn lấy được tin tức này là từ chiếc đồng hồ màu vàng của tên thủ lĩnh Hắc Thủ Băng Đao.

Đã nước Mỹ biểu đạt thành ý của mình, đã nói lên rằng, bon họ đã biết, hoặc là hoài nghi Hắc Thủ Băng Đao chính là do mình xử lý. Có thể còn biết thực lực của mình đã đến mức một mình cũng thể làm gọn tổ chức Hắc Thủ Băng Đao. Nên bọn họ mới kiêng kỵ thực lực của mình.

Tuy nhiên, bắt một kẻ chết thay để biểu đạt thành ý? Trong lòng Lâm Vân âm thầm cười lạnh.

- Tiểu Vân, chuyện của Tử Vong Cốc ở Côn Luân tạm thời cứ để đó. Ta nghĩ việc quan trọng nhất bây giờ là điều ra hai người dã tàn sát quân đặc công quốc tế kia là ai. Còn có, trụ sở của hội liên hiệp có phải là do hai người này phá hủy hay không. Còn phải điều tra xem vũ khí khủng bố mà hai người kia sử dụng là vũ khí gì để còn nghĩ ra biện pháp đối phó.

Lâm Lộ Trọng biết Lâm Vân có ý kiến với mấy lão già mình. Nhưng dù sao Lâm Vân cũng là người của Lâm gia,, những lời này, mình vẫn phải nói ra.

So với các đội viên của đội dị năng quốc gia, năng lực của Lâm Vân không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Chỉ riêng việc mình vừa nói chuyện với nó qua điện thoại, thì hơn một tiếng sau nó đã từ Amazon trở về đây, là biết khả năng của nó như thế nào. Tuy bản lĩnh của Lâm Vân thuộc về cơ mật của quốc gia, nhưng mấy vị ở đây đều biết.

Lâm Vân lại không nghĩ như vậy. Với hắn mà nói, việc ở Côn Luân còn quan trọng hơn, cũng hấp dẫn hơn việc đi tìm hiểu thân phận của hai người kia.

Tuy nhiên, nếu lúc này hắn không đưa ra ý kiến, thì hắn đã không phải là Lâm Vân rồi.

Giả vờ trầm tư hồi lâu, đợi cho mấy vị ở đây sốt ruột như kiến bò chảo lửa, Lâm Vân mới ngẩng đầu nói:

- Cũng không phải là tôi không muốn làm. Nhưng tôi lo lắng một khi tôi rời đi tập đoàn Vân Môn, lại có mấy kẻ không có mắt gây hại cho công ty tôi. Các vị nói xem, tôi phải làm sao bây giờ?

Vài vị thủ trưởng đương nhiên hiểu ý của Lâm Vân, bộ trưởng Lưu liền lên tiếng:

- Chuyện này cậu cứ yên tâm. Chúng tôi đã bắt Lý Danh Sinh và Tần Bang Trung lại rồi. Tin tưởng từ nay về sau sẽ không còn bất kỳ kẻ nào dám đánh chủ ý với tập đoàn Vân Môn nữa đâu. Chỉ là buổi họp báo mà cậu yêu cầu còn chưa kịp tiến hành. Bởi xảy ra chuyện như vậy, không còn mấy quốc gia còn tâm tư để tham gia buổi họp báo này.

Lâm Vân vừa nghe ông ta nói vậy, liền biết những người này vì lấy lòng mình, muốn nhò mình hỗ trợ, đã an bài chu đáo từ trước.

Cũng thật không ngờ hai tên che mặt kia lại ảnh hưởng tới việc buôn bán của mình. Vốn đang chờ thu tiền, nhưng xảy ra việc như vậy, ngay cả một cắc cũng không thu được. Như vậy sao có thể nhịn? Lâm Vân đang tính toán, tương lai vạn nhất mình không cách nào rời đi Địa Cầu, thì mình sẽ mua một hòn đảo lớn hoặc là một quốc gia để ở.

Cho nên, hiện tại hắn muốn càng nhiều tiền càng tốt. Nhưng tài lộ của mình rõ ràng lại bị hai tên khốn kiếp kia chặn lại. Hơn nữa nhóm người Thái Giang còn có thể bị hại trong tay bọn chúng nữa. Nên Lâm Vân không có cách nào thờ ơ được.

- Tốt, nếu đã như vậy, tôi sẽ cố hết sức.

Lâm Vân nói xong , liền cáo từ mấy vị thủ trưởng.

Tuy các quốc gia đều đã cực lực giấu diếm chuyện này, miễn cho tạo thành khủng hoảng. Nhưng y nguyên vẫn có một vài lời đồn truyền ra khắp thế giới. Mặc dù hiện tại rất nhiều người còn cho rằng đó là lời đồn vô căn cứ, nhưng vẫn có một nhóm người rất lo lắng.

- Lão công, anh đã trở lại.

Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân trở về, liền đình chỉ tu luyện. Tuy nhiên nhìn ánh mắt của nàng, là biết nàng đã thu được rất nhiều chỗ tốt khi tu luyện trên tảng đá kia.

- Vũ Tích, anh phải đi ra ngoài một chuyến, em cú ở nhà tu luyện đi. Hiện tại sẽ không có ai dám tới gây bất lợi với chúng ta đâu.

Lâm Vân nghĩ thầm, cho dù có kẻ nào muốn gây bất lợi cho vợ mình, thì với Luyện Khí Kỳ tầng năm của nàng, việc tự bảo vệ bản thân hẳn là không có vấn đề gì.

- Vâng, em chờ anh, anh nhớ sớm trở về nhé.

Trong mắt của Hàn Vũ Tích tuy lộ vẻ không muốn, nhưng nàng cũng biết mình đi theo hắn cũng không giúp được gì. Nhiệm vụ quan trọng nhất của nàng hiện tại là nhanh chóng tăng cường tu vị.

- Vũ Tích, đưa Tưởng Niệm cho anh.

Lâm Vân phải đi, nên muốn luyện chế vòng cổ của vợ mình một lần.

Mất hẳn một ngày Lâm Vân mới luyện chế Tưởng Niệm thêm một lần rồi tự tay đeo lên cho nàng. Đêm đó hai người triền miên tới tận buổi sáng. Trước khi đi, Lâm Vân đưa sáu viên Tiên Nhan Đan cho Hàn Vũ Tích. Đưa cả thẻ ngọc có ghi cơ sở trận pháp của mình cho nàng.

Ngày hôm sau, Lâm Vân đang chuẩn bị đi tới chỗ mà đội đặc công quốc tế đầu tiên giáp mặt với hai tên kia nhìn xem thế nào. Thì Tề Dung và Diệp Điềm mới sáng sớm đã chạy tới.

Sắc mặt của Tề Dung rất tiều tụy, rõ ràng đã xảy ra chuyện gì đó.

- Xảy ra chuyện gì vậy?

Lâm Vân thấy vẻ mặt của hai người đều lo lắng, nghĩ thầm, chẳng lẽ công ty lại xảy ra chuyện?

- Mấy hôm trước quản lý Lam tìm được tung tích của cừu nhân. Liền đi cùng với Du Thiết báo thù. Nhưng từ hôm đó đến hôm nay vẫn không thấy hai người đó gọi điện thoại trở về. Chúng em cũng đã gọi tới nhưng không gọi được. Chỉ Dung rất lo lắng. Mà em nghe thấy Lâm Hinh nói rằng anh đã trở lại, liền tranh thủ thời gian dẫn theo chị Dung tới.

Diệp Điềm dùng tốc độ nhanh nhất để kể lại sự tình cho Lâm Vân.

Lâm Vân nhướn mày. Trong lòng tự nhủ, mình cũng biết Lam Cực sốt ruột việc báo thù. Một khi biết được tung tích của cừu nhân thì đương nhiên sẽ đi tới đó. Chỉ là sao cậu ta chỉ dẫn theo một mình Du Thiết?

Nghĩ tới đây liền hỏi:

- Sao chỉ có hai người bọn họ đi, những người kia đâu? Còn có, Lam Cực đi đâu báo thù?

- Có người chủ động gọi điện thoại cho Lam Cực nói ra vị trí cừu nhân của anh ấy. Người đó còn nói rằng có một người đồng đội tên là Tiêu Đồng đang ở trong tay bọn chúng. Nếu như không đến sớm, thì Tiêu Đồng cũng sẽ bị mang đi.

- Lam Cực không kịp gọi người khác. Bởi vì lúc đó chỉ có Du Thiết ở cùng với anh ấy, nên anh ấy mới cùng Du Thiết đi luôn. Khi tới sân bay, anh ấy mới gọi điện thoại về, nói đơn giản nguyên nhân. Còn nói là tới tối sẽ trở lại. Địa điểm hình như là Thanh Hóa. Em đã tra nơi đó, đấy là thành phố thuộc tỉnh Vân Bắc.

Tề Dung nói xong, rất là lo lắng.

Nghe Tề Dung nói vậy,,phản ứng đầu tiên của Lâm Vân là chuyện này có âm mưu. Người gọi điện thoại khẳng định không phải là cửu nhân của Lam Cực. Nếu cừu nhân của Lam Cực biết địa vị của cậu ta, phỏng chừng trốn còn không kịp, sao có thể chủ động đi khiêu khích?

Nếu như không phải là cừu nhân của Lam Cực, vậy thì có người đang lợi dùng cừu nhân của Lam Cực để muốn giết Lam Cực. Hoặc là bọn chúng có ý gì với tập đoàn Vân Môn. Vừa nghe tới Thanh Hóa, phản ứng đầu tiên của Lâm Vân, chính là nghĩ tới cô nàng Xung Hi, rồi mới nghĩ tới Liên gia.

Chẳng lẽ Liên gia phát hiện ra thân phận của mình, muốn thông qua việc đối phó với Lam Cực để khống chế mình sao? Tuy nhiên, khả năng này cực nhỏ. Một là thân phận của mình khẳng định không bị lộ. Bởi vì lúc ấy mình đã thay đổi khuôn mặt và đổi tên. Ngoại trừ có Xung Hi là biết tên thật của mình ra, những người khác nhất định không biết.

Mà Xung Hi không phải là hạng người bán đứng bằng hữu. Huống chi mình đã từng giúp đỡ cô ta.

Tuy nhiên, vô luận là thế nào, Lâm Vân cũng phải đến đó xem. Lam Cực chẳng những là đồng nghiệp của hắn, mà còn là huynh đệ của hắn. Lâm Vân đương nhiên sẽ không để cho cậu ta xảy ra chuyện. Nhưng Lâm Vân cũng không lo lắng tới tính mạng của Lam Cực. Một bang hội còn chưa đủ để đối phó với cậu ta. Thân thủ Lam Cực, Lâm Vân rất rõ ràng.

- Diệp Điềm, em dẫn Tề Dung đi nghỉ ngơi đi. Chuyện của Lam Cực, các em không cần phải lo lắng, để anh đi xem thế nào.

Lâm Vân thấy trong mắt của Tề Dung đều là vẻ lo lắng, biết cô ta vẫn còn sợ hãi với chuyện năm xưa. Đành phải an ủi như vậy. Cũng không có biện pháp đặc biệt gì để cô ta bình tĩnh lại.

## 373. Chương 306: Gặp Lại Cam Dao

- Hai ngươi vào nhà ngồi đi, không phải lo lắng đâu. Lâm Vân sẽ giải quyết tốt mọi chuyện thôi.

Hàn Vũ Tích rất tin tưởng Lâm Vân sẽ giải quyết được chuyện này. Nàng rất rõ bản lĩnh của Lâm Vân. Đối phó một hắc bang không phải là vấn đề gì khó đối với anh ấy.

- Lâm đại ca, để em giúp anh mua một vé máy bay nhé.

Diệp Điềm nói xong, đang định lấy điện thoại ra gọi.

Lâm Vân ngăn lại:

- Anh tự đi mua là được, em không cần lo lắng.

Nói xong, Lâm Vân và Hàn Vũ Tích nhìn nhau cười. Lâm Vân từ biệt ba người, liền bay tới Thanh Hóa nhìn xem Lam Cực. Chuyện về đĩa bay thì làm sau cũng không muộn.

Với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, chỉ cần mười phút là đã bay tới Thanh Hóa. Thanh Hóa cũng là một thành phố lớn. Tuy không thể so với Yên Kinh, nhưng vẫn đứng trong top các thành phố lớn của quốc gia. Lâm Vân liền dùng thần thức để kiểm tra Thanh Hóa mấy lần.

Nhưng thần thức mới quét được đến một nửa, hắn liền sửng sốt. Bởi vì hắn nhìn thấy người quen, là Cam Dao. Không nghĩ tới Cam Dao lại ở Thanh Hóa. Về cơ bản, nàng không thay đổi gì cả, chỉ là thêm tính thành thục và một khí chất điềm tĩnh cao quý.

Cam Dao đang cầm vài cuốn sách đi tới đại học Thanh Hóa. Bên cạnh nàng là một người thanh niên có tướng mạo cực kỳ anh tuấn. Y vừa đi theo nàng, vừa nói chuyện gì đó. Cam Dao thỉnh thoảng mỉm cười trả lời.

Trong lòng Lâm Vân rất kỳ quái. Đáng nhẽ ra Cam Dao phải tốt nghiệp rồi mới đúng, sao vẫn còn học trong cái trường này? Mà người thanh niên kia có phải bạn trai của nàng không? Tuy nhiên, Lâm Vân không muốn quan tâm những điều này. Hắn chỉ có sự cao hứng vì gặp lại Cam Dao, lúc trước Cam Dao vẫn cứu hắn môt mạng.

Nếu Cam Dao đã đi cùng bạn trai, thì Lâm Vân liền bỏ đi ý định chào hỏi. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình. Nếu Cam Dao đã có chỗ quy túc, thì không nên quấy rầy nàng ấy. Không biết mẹ của nàng ấy đã khỏi bệnh chưa. Cam Dao có thể nói là cô gái thứ hai ở cùng với hắn. Đương nhiên chỉ là quan hệ cùng phòng.

Lâm Vân tiếp tục dùng thần thức quét cả Thanh Hóa, nhưng rõ ràng không nhìn thấy bóng dáng của Lam Cực. Chẳng lẽ Lam Cực đã nói sai địa phương cho Tề Dung rồi sao? Hay là Tề Dung nghe nhầm?

Ngược lại Lâm Vân lại phát hiện Xung Hi. Cô ta đang ngồi ở trong nhà, không biết ngơ ngác nghĩ cái gì. Cô ta còn cầm cái vòng tay thô ráp mà Lâm Vân cho kia, không ngừng vân vê. Lâm Vân không muốn đi tới đó chào hỏi, dù sao hai người mới chỉ trong phạm vi quen biết mà thôi. Tuy cô ta cũng giúp mình một số việc, nhưng mình cũng giúp cô ta không ít.

Lâm Vân thu hồi thần thức. suy nghĩ xem Lam Cực rốt cuộc đi tới nơi nào rồi? Tuy không quá lo lắng, nhưng nếu sớm tìm thấy tin tức thì vẫn tốt hơn.

Lấy Vân Tinh Linh ra từ trong Tinh Giới rồi bỏ vào túi áo. Hắn sợ lúc người nhà gọi điện thoại tới lại không gọi được.

Quán bar Tình Nhân vẫn như vậy. Lâm Vân bỗng hoài niệm lúc trước mình đi cùng Xung Hi tới đây uống rượu Diễm Dương Băng. Uống một chén rượu, cẩn thận suy nghĩ Lam Cực sẽ đi tới chỗ nào cũng không tồi.

Với thân thủ hiện tại của Lam Cực, Lâm Vân không lo lắng cậu ta sẽ bị hại. Huống hồ còn có Du Thiết đi cùng. Lâm Vân tin tưởng, chỉ bằng mấy bang phái xã hội đen cũng không thể tạo thành uy hiếp cho hai người bọn họ. Hắn đến đây tìm Lam Cực là chỉ muốn bảo Lam Cực gọi điện thoại trở về cho Tề Dung mà thôi. Lo lắng thì cũng có, nhưng hắn lại tin tưởng Lam Cực hơn.

- Tôi lại tới rồi đây.

Lâm Vân đi vào quán bar Tình Nhân, nhìn thấy vẫn là nữ nhân viên kia, liền cười chào hỏi.

- A, là anh…

Cô gái này đột nhiên trông thấy Lâm Vân, biểu lộ rất vui vẻ.

- Ừ.

Lâm Vân trông thấy người quen, tâm tình rất không tồi.

- Vẫn gọi mười chén Diễm Dương Băng sao?

Cô gái này biế Lâm Vân tới đây là chỉ uống loại rượu này.

- Không cần nhiều như vậy đâu, hôm nay chỉ uống một ly thôi. Tôi còn có chuyện muốn làm.

Lâm Vân muốn uống một ly cho đỡ thèm rồi đi tới các thành phố xung quanh xem.

Rượu Diễm Dương Băng rất nhanh được đưa tới, Lâm Vân uống một ngụm, cảm giác rất thoải mái. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, xung quanh Thanh Hóa có năm sáu thành phố, không biết là nên tới thành phố nào trước.

Uống xong một ly Diễm Dương Băng này, thì Lâm Vân trông thấy Cam Dao và người nam tử kia cũng đi vào quán này, còn ngồi một chỗ ở gần chỗ Lâm Vân đang nồi.

Thấy hai người kia ngồi gần như vậy, Lâm Vân cũng thể giả bộ như không quen biết. Đang định đứng lên chào hỏi Cam Dao, thì tên nam tử đi theo Cam Dao kia đột nhiên lên tiếng:

- Dao Dao, anh đối với em như thế nào, nửa năm qua chắc em cũng biết. Nếu như chúng ta kết hôn, thì chẳng phải chuyện của em cũng là chuyện của anh sao?

Lâm Vân thật sự không muốn nghe những chuyện như vây, thì Cam Dao đã trả lời:

- Liên Bình, một người ưu tú như vậy, vì sao cứ theo em làm gì? Em đã có người yêu rồi. Em chẳng những yêu mến anh ấy, hơn nữa anh ấy còn cứu em một mạng. Trong lòng em đã không thể chứa thêm một người nam nhân thứ hai. Thật là xin lỗi anh. Chỉ cần anh cứu mẹ và em gái của em, thì ngoại trừ bản thân em ra, các điều kiện khác em đều đáp ứng.

Trong mắt Liên Bình liền hiện lên một tia âm lãnh. Trong lòng tự nhủ, có nam nhân khác? Để lão tử chém chết hắn, xem cô còn yêu mến kiểu gì. Nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh hỏi:

- Người nam nhân mà em nói kia là ai?

- Liên Bình, em cầu anh. Em biết anh có thể cứu mẹ và em gái của em ra. Em cũng biết anh muốn hỏi người đó làm gì. Em nói cho anh biết cũng không sao. Anh ấy tên là Lâm Vân, anh cũng không cần đi tìm anh ấy, bởi vì anh đã không thể thấy anh ấy rồi.

Trong lòng Cam Dao cũng cười lạnh. Không chỉ nói ngươi không thể tìm được anh ấy. Cho dù ngươi có tìm được anh ấy thì thế nào. Liên gia của ngươi dù có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng có thể đọ với Lâm gia sao?

Tên Liên Bình này tạo cho nàng ấn tượng không xấu. Nhưng nàng cảm thấy tính cách của y không tốt như vẻ bên ngoài của y.

Huống hồ Lâm Vân đã biến mất bốn năm, không còn tin tức gì rồi. Từ cái lần gọi điện thoại cho Đường Tử Yên, vẫn không nhận được tin tức gì của Lâm Vân, Cho nên Cam Dao không còn liên lạc với Hồng Tường Phụng Tân nữa.

Sắc mặt của Liên Bình rất âm trầm. Nữ nhân này đã phá hỏng sự kiên nhẫn của y. Y theo đuổi Cam Dao như vậy, bởi vì y nhìn thấy vẻ kiều mỵ và khí chất hiếm thấy của cô ta. Nhưng y lại không muốn dùng sức mạnh để cưỡng chế Cam Dao. Y muốn thông qua các loại phương pháp chính đáng để chinh phục cô gái trước mắt này. Như vậy mới có tính khiêu chiến.

Nhưng đã nửa năm tổi rồi, không chỉ nói là hôn môi, ngay cả ngón tay của cô ta cũng không đụng đến được. Y đã dần mất cảm hứng chơi đùa. Còn không bằng trực tiếp đẩy lên giường, còn sợ cô ta không an phận sao?

Nữ nhân một khi lên giường, có thể thay đổi tất cả. Cô nàng Cam Dao này rất có thể là loại nữ nhân như vậy.

- Cam Dao, tôi chỉ muốn nói là tôi thực lòng thích cô. Cho tới bây giờ tôi chưa theo đuổi một cô gái nào lâu như cô. Còn chưa có nữ nhân nào mà Liên Bình này muốn mà không chiếm được. Cô đã không nể tình như vậy, vậy thì tôi cũng không cần nhân nhượng cô làm gì. Hôm nay cho dù cô không muốn lên giường với tôi, tôi cũng bắt cô phải lên giường.

Liên Bình thay đổi sắc mặt, đầy vẻ tà ác nói.

- Liên Bình, anh…Tôi không ngờ anh lại là hạng người như vậy…

Cam Dao thật không ngờ một người bình thường hay khách khí với mình, rõ ràng chỉ vì một câu cự tuyệt của mình, đã đôt nhiên trở mặt.

- Cô phải tin rằng tôi rất yêu cô. Tôi không phải là hạng người như cô tưởng tượng. Tuy nhiên tôi thực sự không còn kiên nhẫn nữa.

Liên Bình nói xong, vung tay lên, lập tức có hai tên mặc áo đen đi vào, chặn đường đi của Cam Dao.

- Anh nên nhớ anh là một giáo viên, sao có thể làm những trò hèn hạ như vậy?

Cam Dao biết mình hôm nay đã không thể may mắn thoát khỏi. Trong lòng sớm hối hận vì mình dễ tin người khác. Huống hồ người này còn là công tử của Liên gia. Những công tử của thế gia này, có ai là nói đạo lý? Chỉ là do mình quá cả tin mà thôi.

- Giáo viên? Ha ha, tôi vốn không phải là giáo viên gì cả. Tôi đi tới trường học của cô làm giáo viên, bởi vì tôi muốn ở cùng văn phòng với cô mà thôi. Tôi đối với cô rất thật tâm, nhưng cô lại đối với tôi như thế nào? Tôi trả giá hàng trăm điều mà còn không nhận được một thứ. Vẫn là câu nói kia, nữ nhân mà tôi đã coi trọng, không có cô nào mà tôi không chiếm được.

Đây là lần đầu tiên Liên Bình vì một nữ nhân mà lãng phí mấy tháng trời. Cái trò chơi này y đã không muốn tiếp tục nữa.

- Phải không? Tôi có chút không tin tưởng.

Thanh âm lạnh lùng của Lâm Vân truyền đến.

- Ngươi là ai? Biến sang một bên cho lão tử. Trần Hổ, kéo hắn ra ngoài, đánh gãy hai chân của hắn. Thuận tiện cho hắn thêm vài cái tát.

Liên Binh nghe Lâm Vân xen ngang liền biến sắc, ngay lập tức vung tay ra lệnh cho một người nam tử phía sau.

## 374. Chương 307: Không Kiềm Chế Nổi Tình Cảm

- Lâm Vân?

Cam Dao cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng không ngờ có thể gặp lại Lâm Vân ở đây. Người nam nhân mà mấy năm qua nàng từng phút từng giây đều nhớ đến. Nàng cho rằng cả đời này sẽ không được gặp lại hắn rồi. Nhưng hôm nay hắn lại xuất hiện ở trước mặt nàng.

Cảm giác bất lực và bi thương khi nhìn thấy Lâm Vân bị cuốn vào trong tàu điện ngầm lúc trước bỗng ùa về. Cái ngày mưa to đó, nàng tê tâm liệt phế đuổi theo, ngã lại đứng lên, đứng lên lại ngã, chỉ vì người nam nhân này.

Đột nhiên được nhìn thấy lại người nam nhân mà nàng tưởng niệm vô số ngày đêm, Cam Dao đã không thể khắc chế tư tưởng của mình. Cũng không có cách nào khắc chế tình cảm của mình, nàng quên hết mọi thứ, lao vào trong ngực của Lâm Vân.

Nếu như vẫn còn ở cùng phòng với hắn, có lẽ nàng không có dũng khí xông vào ngực của Lâm Vân. Mà chỉ có thể yên lặng giống như trước kia nhìn hắn mà thôi. Nhưng bốn năm nhung nhớ bạo phát, khiến nàng nhịn không được phóng túng tình cảm của mình.

Đã từng tưởng rằng người nam nhân này bị xe điện ngầm cuốn đi. Đã từng tưởng rằng không còn gặp lại hắn.Đã từng tính toán vì người nam nhân này mà cô độc cả đời.

Nhưng khi người nam nhân này lần nữa xuất hiện, Cam Dao không có cách nào khống chế tình cảm của mình. Nàng sợ hãi đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Nàng muốn thừa dịp giấc mơ này còn chưa kết thúc, cố gắng ôm chặt lấy hắn.

Lâm Vân thật không ngờ Cam Dao lại không muốn xa rời mình như vậy. Một mùi hương mềm mại từ thân thế của Cam Dao lập tức truyền vào mũi của hắn.

- Cam Dao.

Lâm Vân cảm thấy cổ họng của mình co chút khô nóng.

- Lâm đại ca, có phải em đang nằm mơ không? Vì sao lại chân thật như vậy?

Cam Dao đã quên hết thảy mọi việc vừa nãy, nàng chỉ nhớ rõ mình còn đang ở trong ngực của Lâm Vân. Ánh mắt của nàng đóng lại, nàng sợ hãi khi mở to mắt ra, giấc mộng này sẽ giống như trước đây. Biến mất vô ảnh vô tung.

….

Trần Hổ trông thấy động tác Cam Dao bỗng nhiên ôm tên kia, liền rất kinh ngạc, nhìn nhìn Liên Bình, chờ y ra lệnh.

- À, nguyên lai ngươi chính là Lâm Vân. Ha ha, ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Không nghĩ tới, người lại tự mình đến tận cửa. Hai cậu đi lên giáo huấn tên này cho tôi, đánh mạnh vào.

Liên Bình cười ha hả, nhưng trên mặt không có chút vui vẻ nào. Sự đố kỵ và sự tức giận trong lòng y đã lên tới đỉnh điểm. Thật không ngờ một nữ nhân mà mình theo đuổi lâu như vậy, ngay cả bàn tay cũng không được cầm, rõ ràng đang ôm ngực của một người nam nhân khác.

Nếu không đánh tên này thành thịt vụn, thì y không thể giải hận. Mà con tiện nhân Cam Dao kia, sớm biết là một nữ nhân như vậy, thì đã kéo cô ta lên giường rồi.

Lâm Vân không đẩy Cam Dao ra. Hắn cảm nhận được tình cảm lưu luyến rất sâu của Cam Dao. Loại cảm giác này không có cách nào nói lên lời. Sự nhớ nhung đến khắc cốt ghi tâm của Cam Dao khong hề cố kỵ truyền tới thể xác và tinh thần của Lâm Vân.

Lâm Vân chợt nhớ tới đêm hôm đó mình cõng nàng và hát cho nàng nghe:”Hoa cúc vàng, hoa Sơn Trà thơm…”

Còn có Cam Dao bị mồ hôi của mình thấm ướt ngực cùng với hai điểm đỏ tươi kia.

Lâm Vân thở dài một tiếng, nhìn hai tên nam tử mặc áo đen đang đi tới, vung chân trái lên đá vài cước. Mấy tiếng răng rắc của xương nứt vang lên, hai người này lập tức bị đá bay xa vài mét.

Liên Bình nhìn thấy, trong mắt liền xuất hiện sự kinh hãi và khiếp sợ. Y rõ ràng trông thấy hai tên bảo tiêu của mình còn chưa có đụng vào Lâm Vân, mà chân của tên Lâm Vân kia cũng không đá tới trên người của hai người bảo tiêu. Vậy mà hai tên bảo tiêu có võ công không tệ đã bị nứt xương rồi.

- Ngươi tên là Liên Bình?

Lâm Vân lạnh lùng nhìn Liên Bình còn đang sững sờ.

Lúc này Liên Bình mới phản ứng, vội vàng lui về sau mấy bước, rất lo lắng nhìn Lâm Vân:

- Tôi chính là Liên Bình, anh đừng tới đây.

- Ngươi có phải là người của Liên gia Thanh Hóa hay không?

Ánh mắt của Lâm Vân trở nên sắc bén. Lần trước do hắn có việc nên không thể xử lý Liên gia được, không nghĩ tới lần này lại gặp phải một tên bại hoại của Liên gia.

- Đúng vậy, tôi chính là người của Liên gia. Việc vừa rồi tôi sẽ không so đo, tôi đi luôn đây, xin lỗi cô, Cam Dao.

Liên Bình nghe Lâm Vân nói vậy mới nhớ ra mình là người của Liên gia. Ngay cả thị trưởng Thanh Hóa cũng không dám đắc tội với mình. Nói gì chỉ là một tên Lâm Vân kia. Tuy nhiên tình thế lúc này mình không mạnh hơn hắn. Đợi mình rời đi nơi này thì sẽ tính sổ với hắn.

Mặc dù nghĩ như vậy, thần sắc của Liên Bình vẫn rất dè chừng. Y sợ Lâm Vân bất kể hậu quả lao tới. Nhìn kiểu động thủ vừa rồi của Lâm Vân, cùng hai tên bảo tiêu của mình nằm trên mặt đất, là y biết võ công của tên Lâm Vân này không tệ, thủ đoạn cũng rất là cay độc.

- À, ta cần ngươi so đo sao? Lần trước có một tên Liên hầm phân gì đó bị ta đánh gãy chân, không biết đã đi xuống giường được chưa?

Lâm Vân cười ha hả nói.

- Thành đệ là do ngươi đánh? Ngươi, ngươi…

Sắc mặt của Liên Bình liền biến thành tái nhợt. Ngay cả người thừa kế của Liên gia là Liên Phấn Thành, tên Lâm Vân này cũng có thể đánh thành như vậy. Thì mình không thể dùng Liên gia làm tấm mộc rồi.

- Ta cái gì?

Lâm Vân mặc kệ y, tiến lên đá mấy cước. Liên Bình không kịp kêu lên tiếng, đã bị Lâm Vân đá bay về chỗ hai tên bảo tiêu kia. Hoàn thành một tổ ba người tàn tật.

Cam Dao cũng đã thanh tỉnh, kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Quên mất mình muốn nói gì, chỉ là nhu tình trong mắt của nàng cơ hồ muốn hòa tan cả Lâm Vân.

Lâm Vân xấu hổ, ho khan một tiếng:

- Cam Dao, thật là xảo, không nghĩ tới lại gặp em ở đây.

- Lâm đại ca, thật là anh sao?

Cam Dao ôm lấy Lâm Vân, nước mắt đảo quanh, nhưng không ý buông tay hay là ngượng ngùng gì cả.

Lâm Vân thở dài:

- Cam Dao, chúng ta đi thôi, chỗ này nói chuyện không tiện. Phỏng chừng một lúc sau cảnh sát sẽ tới. Vậy thì hơi phiền toái.

- Vâng.

Cam Dao rốt cuộc tin tưởng đây không phải là giấc mơ. Người trước mắt thực sự là Lâm Vân. Buông hai tay ra, nhưng vẫn ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân. Nàng sợ một khi mình bỏ tay thì Lâm Vân sẽ biến mất không thấy đâu nữa.

Lâm Vân dẫn theo Cam Dao rời đi quán bar. Nhìn thấy Cam Dao chỉ lẳng lặng ôm lấy cánh tay của mình, không hề có ý muốn nói chuyện, Lâm Vân chỉ đành phải hỏi:

- Cam Dao, sao em lại ở Thanh Hóa?

- Năm đó khi anh rời đi, em đợi một tháng không thấy tin tức gì của anh. Em liền nghe lời của anh từng dặn, xin nghỉ việc rồi trở về quê cũ. Bởi có số tiền kia, nên bệnh của mẹ em cũng dần dần bình phục. Trong khoảng thời gian đó em đã gọi điện thoại mấy lần cho chị Tử Yên, nhưng đều không có tin tức gì của anh.

- Về sau em gái của em thi đậu đại học Thanh Hóa. Mẹ của em lo lắng cho em gái, em liền dẫn theo mẹ tới Thanh Hóa sinh sống. Sau khi học xong một khoa chính quy, em cũng thi đậu ngành thạc sĩ của đại học Thanh Hóa. Nhờ vận khí tốt, mà em vừa có thể học thạc sĩ vừa có thể làm giảng viên của đại học Thanh Hóa.

- Mẹ của em không chịu được nhàn rỗi, liền mở một quán ăn trước cổng trường. Em và em gái đã khuyên mẹ mấy lần, nhưng me em nói chỉ muốn giúp chúng em, hơn nữa bà ấy cũng không chịu ngồi yên.

Thanh âm của Cam Dao giống như từ một nơi xa xôi truyền đến. Ngôn từ mang theo sự tự trách.

Lâm Vân sửng sốt, không biết Cam Dao làm sao vậy, liền vội vàng hỏi:

- Không phải anh cho em một thẻ ngân hàng sao? Chẳng lẽ em không nhận được à?

Cam Dao lấy tấm thẻ ngân hàng đưa cho Lâm Vân nói:

- Em không thể dùng số tiền trong cái thẻ này, Lâm đại ca, anh lấy về đi.

Lâm Vân nhìn tấm thẻ trong tay của Cam Dao, thật không biết nói gì cho phải, thật lâu mới thở dài:

- Cam Dao, anh biết em không coi anh như một người đại ca. Ở ngoài em gọi như vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

- Không phải, mỗi ngày em đều nghĩ tới anh, thật đấy…

Cam Dao càng nói càng nhỏ, đầu cũng cúi thấp xuống. Nàng thực sự ngày nhớ đêm mong người nam nhân này. Đã vô số lần nàng nghĩ tới thời gian mà nàng nằm trên lưng của hắn. Vô số lần nghĩ tới hình dáng của hắn. Cũng vô số lần thì thào hát lên cầu hát “Hoa cúc vàng, hoa Sơn Trà thơm”

- Lâm đại ca, em biết lỗi rồi, em sẽ thu lại.

Cam Dao nhìn ánh mắt của Lâm Vân, đột nhiên có chút sợ hãi. Vội vàng cất lại tấm thẻ vào trong túi.

Lâm Vân cười, gật đầu nói:

- Như vậy mới đúng. Em đã gọi anh là đại ca, thì cần gì phải khách khí với anh làm gì? Em có thấy có anh em nào khách khí với nhau không? Từ nau về sau đừng làm như thế nếu không anh sẽ tức giận.

- Không phải…Anh nghĩ sai rồi, anh không phải là đại ca của em. A, ý em nói anh không phải là anh ruột của em. Em chỉ muốn nói, em…

Cam Dao đột nhiên dừng lại, nàng biết mình đang nói gì, nhưng không biết phải giải thích như thế nào.

## 375. Chương 308 (1): Xông Vào Đồn Cảnh Sát

Lâm Vân thở dài, biểu hiện của Cam Dao ngày hôm nay thật khiến cho hắn khó hiểu tâm tư của nàng ta. Sợ nàng ta nghĩ nhiều, liền vội vàng hỏi:

- Em nói mẹ và em gái em xảy ra chuyện gì sao?

Trong mắt của Cam Dao hiện lên một tia bất lực:

- Mẹ và em gái em đã bị cảnh sát giam giữ một tuần rồi. Chuyện là như vậy, bởi vì mẹ của em mở quán ăn ở trước cửa trường học, nên cứ tới cuối tuần em và em gái lại tới giúp việc cho mẹ. Tuần trước, mẹ và em gái em gây xảy ra xung đột với người khác. Lúc em đi tới thì mẹ và em gái đã bị cảnh sát bắt đi rồi. Bọn họ nói rằng em gái của em cố ý gây thương tích cho người vô tội. Em muốn được gặp hai người, nhưng bọn họ lại không cho phép. Về sau em phải nhờ tới Liên Bình mới được gặp lại hai người.

- Thần sắc của hai người rất tiều tụy. Em hỏi em gái thì mới biết được, việc xảy ra không như lời cảnh sát nói. Sự thật là có hai tên lưu manh đùa giỡn em gái của em. Bọn chúng muốn em gái em cùng bọn chúng uống rượu. Mẹ của em đi lên ngăn cản rồi khuyên bảo. Nhưng hai người kia rõ ràng lại đãnh ngã mẹ em, còn không ngừng dùng chân đá.

- Em gái của em thấy mẹ bị đánh, liền cầm dao thái thịt xông tới. Cũng không biết em ấy có chém trúng người hay không, nhưng rất nhanh em ấy lại bị cảnh sát bắt đi. Đến hiện tại hai người còn chưa được thả.

Cam Dao nói xong, xoa xoa nước mắt. Trong một tuần này, nàng chưa từng được ngủ yên giấc. Hiện tại nàng ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân một là vì nàng quá nhớ hắn, còn vì nàng thực sự bất lực.

- Đi thôi.

Lâm Vân sờ tóc của Cam Dao, hắn cảm thấy ba người phụ nữ một khi tới một nơi chưa quen thuộc sinh sống, thì quả thực là gian nan. Hắn đã nghe Vũ Tích nói qua chuyện của Cam Dao. Biết được Cam Dao vì đuổi theo chiếc tàu điện ngầm mà ngất đi, trong Lâm Vân liền thắc mắc có phải nàng ấy thực sự có tình cảm với mình hay không? Mà hôm nay nàng ấy rõ ràng đã thẳng thắn nói ra.

- Đi nơi nào?

Cam Dao còn chưa kịp phản ứng.

- Đi tới đồn cảnh sát chứ đi đâu nữa. Tới đó xem mẹ và em gái em như thế nào rồi.

Trong lòng Lâm Vân biết, rất có thể Cam Dao bị một người nào đó tính kế. Những người bán quà vặt khác đều không gặp phải việc gì, vì sa o hết lần này tới lần khác, quán của mẹ Cam Dao lại xảy ra chuyện?

- Nhưng mà, Lâm đại ca, những tay cảnh sát kia rất không nói đạo lý. Bọn họ sẽ không có khả năng đồng ý chúng ta đi thăm người thân đâu.

Trong lòng Cam Dao rất muốn nhìn mẹ và em gái. Nhưng nàng cũng có dự cảm, chuyện này rất có thể không giống như biểu hiện bên ngoài của nó.

- Em không thấy anh vừa đánh gãy chân của mấy người kia sao? Nếu anh sợ cảnh sát thì việc gì phải làm như vậy. Hắc hắc.

Lâm Vân tự giễu cười. Có vài việc đôi khi muốn tránh cũng không tránh được.

- A, đúng rồi, vậy phải làm sao bây giờ Lâm đại ca? Người kia là Liên Binh, chinh là người của Liên gia Thanh Hóa, chúng ta làm sao có thể chống lại bọn họ? Lâm đại ca, anh mau rời đi thôi, đừng ở lại đây nữa. Anh chỉ cần nói chỗ ở hiện tại của anh và Vũ Tích, em làm xong chuyện bên này sẽ đi tìm anh.

Cam Dao đột nhiên nhớ tới Lâm Vân vừa gây ra môt việc lớn, việc này đã không còn là việc đánh người đơn giản như vậy nữa.

- Không cần đâu. Không chỉ nói đánh mấy con lợn của nhà Liên gia,,cho dù giết bọn chúng thì thế nào? Không nói những điều này nữa, chúng ta đi thôi. Hiện tại chắc Liên gia đã biết Liên Bình bị đánh. Nói không chừng đang truy lùng chúng ta.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng.

Cam Dao trông thấy nụ cười của Lâm Vân, đột nhiên bình tĩnh trở lại. Lúc ban đầu còn ở Phụng Tân, đối mặt với công ty trang phục Hồng Tường có cục diện rối rắm như vậy, không phải anh ấy cũng chỉ cười nhạt thôi sao?

Người nam nhân này tạo cho người khác một cảm giác rất yên ổn. Đột nhiên trái tim của Cam Dao đập thình thịch. Nàng bỗng nghĩ tới, không biết chị Vũ Tích có thể cho mình một khoảng trống nhỏ nhoi hay không. Nàng không ngại làm tình nhân của hắn, cho dù chỉ là một người ấm giường. Nàng chỉ cần ở bên cạnh hắn là được.

Nếu như không phải nhiều năm rồi mới gặp lại Lâm Vân, nếu như không phải nàng quá mức nhớ nhung Lâm Vân, thì nàng có dũng khí nhào vào lòng Lâm Vân sao? Nàng còn có dũng khí nói ra những lời đó sao? Chắc chắn sẽ không. Nhưng đã nói ra rồi, nàng sẽ không hối hận.

Nhưng có lẽ chỉ có chị Vũ Tích mới xứng với Lâm đại ca, mình chỉ cần gặp lại anh ấy là đủ rồi, cần gì suy nghĩ những thứ khác làm gì? Nghĩ tới đây, tâm tình của Cam Dao trở nên bình tĩnh.

Lâm Vân cảm nhận được tâm tình của Cam Dao lúc thì kích động, lúc thì bình tĩnh, không biết nàng ta đang suy nghĩ cái gì, nhưng vẫn có chút cảm giác.

Đồn cảnh sát của khu Hàm Phổ thuộc thành phố Thanh Hóa cách đại học Thanh Hóa không xa. Lâm Vân và Cam Dao chỉ mất mười phút đi xe là tới.

Hơn mười chiếc xe cảnh sát vượt qua chiếc xe còi hú inh ỏi.

Lâm Vân và Cam Dao xuống xe, Lâm Vân cười nói với Cam Dao:

- Trông thấy mấy cái xe cảnh sát vừa rồi không? Chắc là muốn đi bắt anh đây, phản ứng thật là nhanh a.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Cam Dao khẩn trương nắm chặt tay của Lâm Vân. Nàng hy vọng hắn có thể giúp mình, nhưng cũng sợ Lâm Vân bị cảnh sát bắt. Tâm tình rất là mâu thuẫn.

Lâm Vân dùng thần thức quét một vòng, cười lạnh nói:

- Xem ra mẹ và em gái của em sắp bị đánh, chúng ta vào luôn thôi.

Nghe thấy mẹ và em gái của mình sắp có hại, Cam Dao vội vàng buông lỏng Lâm Vân, bước nhanh vào đồn cảnh sát. Mẹ và em gái hiện tại mới chỉ là giam tạm thời. Một khi phải giáo dục lao động thì sẽ bị chuyển tới nhà giam chính thức. Cam Dao đã quên là hiện tại mình không có quyền gặp mẹ và em gái. Đúng là quan tâm sẽ bị loạn.

Quả nhiên, Cam Dao vừa chạy tới chỗ mẹ và em gái mình bị bắt, thì đã bị một người cảnh sát trung niên nghiêm khắc chặn lại nói:

- Có việc gì thì đi tới phòng tiếp khách, nơi này là chỗ giam giữ phạm nhân, không thể xông vào bừa bãi.

Cam Dao nghe vậy mới kịp phản ứng là mình không có quyền gặp mẹ và em gái. Ngây người trong chốc lát thì Lâm Vân đã đi tới. Hắn nắm chặt tay của Cam Dao,, nói:

- Mẹ và em gái của em không ở trong này. Anh thấy có hai ngươi hơi giống em, em có ảnh chụp của bọn họ không?

- Có.

Cam Dao liền tranh thủ tháo cái vòng có hình trái tim đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân mở ra nhìn, liền sửng sốt, đây không phải là ảnh chụp của mình sao?

Cam Dao trông thấy Lâm Vân ngây người, mới kịp phản ứng, khuôn mặt đỏ lên, thấp giọng nói:

- Ở mặt bên.

Lâm Vân lật cái hình trái tim, quả nhiên trông thấy ảnh chụp chung của hai người. Hẳn là mẹ và em gái của Cam Dao. Đây là ảnh ba người quan trọng nhất trong cuộc đời của Cam Dao sao?

Lâm Vân nhìn tấm ảnh chụp là biết người mà mình vừa nhìn thấy bị thẩm vấn là em gái của nàng. Liền trả lại cái vòng cho Cam Dao, nói:

- Em gái của em đang bị cảnh sát thẩm vấn, chúng ta đi thôi.

Cam Dao kỳ quái nhìn Lâm Vân, nhưng không lên tiếng.

Đi tới một phòng thẩm vấn trên tầng năm, Lâm Vân đang chuẩn bị gõ cửa, nhưng đảo mắt hắn đã thay đổi chủ ý. Liền một cước đá văng cánh cửa ra. Một cô gái tuổi chừng hai mươi, tóc tai bù xù đang bị còng trên ghế. Vừa rồi Lâm Vân còn trông thấy quần áo của cô ta chỉnh tề, nhưng đảo mắt cái đã bị kéo xuống.

Một người nam tử hơn hai mươi tuổi, không mặc quần áo cảnh sát, đang cầm cái gậy côn định đánh cô bé. Nhưng gậy côn vừa mới tới một nửa đã bị người bắt lấy. Ngay sau đó Lâm Vân một cước đạp bay y lên tường. Tên này liền nằm vật xuống, không đứng dậy nổi.

- Cậu là ai? Sao dám xông vào phòng thẩm vấn còn đánh lén cảnh sát?

Một tên cảnh sát còn đang ghi chép, trông thấy Lâm Vân đánh đội trưởng của mình, còn đá tung cửa phòng thẩm vấn nữa, liền cầm lấy bộ đàm, muốn thông báo cho đồng nghiệp.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, lại tung một cước, đá bay tên cảnh sát đang chuẩn bị gọi hỗ trợ tới. Tên này đáp ngay ngắn trên cái tên đội trưởng vừa nãy.

- Muội muội…

Cam Dao nhào tới cô gái bị trói trên chiếc ghế, nước mắt rơi như mưa. Lần trước tới, em gái của mình chỉ có chút tiều tụy. Không nghĩ tới hôm nay tận mắt thấy em gái của mình bị đánh. Trên tay con bé còn có vài vết thương cũ, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên bị đánh.

- Tỷ tỷ, sao chị lại tới đây?

Cô gái bị trói trên ghế nhìn thấy là chị mình Cam Dao, khàn giọng hỏi.

Lâm Vân đi tới tên cảnh sát mà mình vừa đá kia, lấy một cái chìa khóa trong túi của y. Rồi đi tới mở còng tay của em gái Cam Dao ra. Hai chị em liền ôm nhau, khóc nức nở. Một lúc lâu sau mới bình tĩnh trở lại.

- Lâm đại ca, đây là em gái của em, Cam Lăng. Em, đây chính là anh ấy.

Lúc Cam Dao giới thiệu Lâm Vân, rõ ràng không nói tên, sắc mặt còn có chút nhăn nhó.

Cam Lăng chỉnh lại mái tốc rối bù, nhìn Lâm Vân một hồi lâu, mới đi tới trước mặt hắn, nói:

- Lâm đại ca, cảm ơn anh. Chị của em đã nói chuyện của anh cho em nghe rồi, cảm ơn anh lại giúp chị em một lần nữa.

## 376. Chương 308 (2): Xông Vào Đồn Cảnh Sát

Lâm Vân nhìn Cam Lăng, cô bé này không giống Cam Dao chút nào. Thậm chí khó mà nghĩ được hai người này là chị em ruột. Tuy trên mặt còn có vài vết thương, dung nhan cũng tiều tụy vì mệt mỏi, nhưng không thể che giấu được khí tức thanh xuân của cô bé.

Trong mất của Lâm Vân, tuy Cam Lăng cũng tính là một cô gái xinh đẹp. Nhưng cô ta còn kém Cam Dao một ít. Tuy nhiên, vẻ đẹp của Cam Dao là ẩn sâu bên trong, không biết vì sao tên Liên Bình kia lại nhìn ra được? Chẳng lẽ y cũng giống như Mạnh An sao?

Bất quá người khác đã không cho Lâm Vân thời gian suy nghĩ. Cửa ra vào lập tức xuất hiện bảy tám tên cảnh sát. Bọn họ vừa đi vào phòng thẩm vấn, liền bao vây ba người lại.

Bảy tám cây súng nhắm ngay vào Lâm Vân, Cam Lăng còn chưa kịp phản ứng, thì Cam Dao đã xông tới ngăn cản trước mặt Lâm Vân. Nàng thấy em gái mình bị ta tấn như vậy, là biết có người hãm hại. Cũng biết hôm này khó trách khỏi một kiếp. Tuy nàng chặn trước người của Lâm Vân, nhưng biết mình chỉ có thể ngăn cản hộ Lâm Vân một viên đạn mà thôi. Nhưng nàng vẫn làm như vậy, căn bản là một hành vi vô ý thức.

Lâm Vân kéo Cam Dao về phía sau nói:

- Đây không phải là chuyện của phụ nữ, em không cần phải đứng ở phía trước.

Cam Dao còn chưa nói gì, thì tên cảnh sát bị Lâm Vân đá bay vào góc tường kia đã kêu lên:

- Hắn chính là người đã đánh lén cảnh sát.

Vài người cảnh sát nghe thấy vậy liền lao tới muốn bắt Lâm Vân tay không tấc sắt lại. Thân hình của Lâm Vân lóe lên, những người cảnh sát này chỉ thấy hoa cả mắt, rồi lập tức toàn bộ bị đánh ngã xuống mặt sàn.

Lâm Vân không nặng tay, bởi vì những người cảnh sát này đều làm theo lệnh của cấp trên. Việc này không có quan hệ gì tới bọn họ cả. Bảy tám khẩu súng đã bị Lâm Vân đá qua một bên. Tất cả mọi người thì há hốc mồm nhìn Lâm Vân. Kể cả Cam Dao dù biết Lâm Vân đánh nhau rất giỏi, nhưng nàng vẫn bị bản lĩnh của hắn hù sợ.

Hai mắt của Cam Lăng thì càng phát ra ánh sáng. Cô bé này không giống như chị mình ngoài mềm trong cứng. Mà là một cô gái trong ngoài đều mạnh mẽ. Bằng không cô ta đã không cầm dao phay chém người rồi.

- Cậu là ai, sao lớn mật như thế. Dám đến cục cảnh sát gây sự. Giỏi võ thì sao, cậu có thể đánh thắng được cả quân đội của quốc gia hay không?

Lại có ba người cảnh sát đi vào, người nói chuyện là một người cảnh sát trung niên đứng ở giữa.

- Hiện tại cậu tự thú đi, chúng tôi sẽ khoan hồng cho cậu. Một khi chúng tôi phải sử dụng bạo lực bắt cậu lại. Thi sự việc sẽ không đơn giản như vậy đâu.

Tên cảnh sát trung niên này nhìn bảy tám người đồng nghiệp của mình còn đang nằm trên mặt đất, lại nhìn đống súng ở một bên kia, cau mày nói.

- Ông là ai?

Lâm Vân nhìn thoáng qua người cảnh sát trung niên kia, lạnh giọng hỏi.

- Tôi là đồn trưởng của đồn cảnh sát Hàm Phổ, Vạn Chí Hoa. Tôi hy vọng cậu có thể suy nghĩ yêu cầu vừa rồi của tôi. Bằng không cậu sẽ bị quy vào tội chống lệnh bắt và đánh cảnh sát. Thậm chí còn bị liệt vào tội tấn công đồn cánh sát nữa.

Vạn Chí Hoa nhìn mấy người thuộc cấp của mình nằm trên sàn nhà, trong nội tâm rất không hài lòng. Hiện tại tố chất của cảnh sát thật sự là quá thấp. Rõ ràng nhiều người như vậy cũng không thể bắt được một người.

Ngay cả bản thân mình, cũng đủ để đối phó với người tuổi trẻ kia. Nhưng y chỉ không muốn động thủ thôi. Năm đó lúc còn ở trong bộ đội, Vạn Chí Hoa chính là quán quân môn vật lộn. Hiện tại tới đồn cảnh sát làm việc, nhưng công phu không hề mất.

- Đồn trưởng Vạn phải không. Ông có biết vì sao tôi lại tới đây gây sự với đồn cảnh sát không mà trực tiếp hỏi tội tôi?

Lâm Vân ngược lại không nóng nảy, rõ ràng kéo một cái ghế ngồi xuống. Hắn biết cái tên đồn trưởng Vạn này đã dám đi tới gần như vậy, là biết thân thủ của y không kém.

Lúc này đã vang lên rất nhiều tiếng xe cảnh sát. Đoàn xe cảnh sát đi bắt Lâm Vân đã trở về. Thậm chí có cả cảnh sát của đồn khác nữa. Cả đồn cảnh sát Hàm Phổ bị vây chật như nêm cối vậy.

- Vô luận động cơ của cậu là gì, nhưng cậu dám tập kích đồn cảnh sát thì đã là tội lớn. Hiện tại cậu đã bị bao vây. Nếu hối hận thì còn kịp.

Lời của Vạn Chí Hoa còn chưa dứt, thì đã có người tiếp lời.

- Không còn kịp rồi, loại phần tử nguy hiểm như vậy chúng ta phải lập tức bắt hắn lại. Dám chống lại lệnh bắt thì bắn chết ngay tại hiện trường.

Nói chuyện là một nam tử tuổi hơn bốn mươi vừa đi vào. Nhìn người này là biết là người nắm giữ địa vị cao đã nhiều năm. Trên người có ẩn hiện một loại khí chất của lãnh đạo. Ngữ khí cũng không cho phép bất kỳ ai được nghi vấn.

Phía sau y còn có mấy người, đều đang lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Thật giống như xem một con chim phải chết ở trong cái lồng vậy.

- Thị trưởng Đường, cục trưởng Liên, các vị cũng tới à?

Đồn trưởng Vạn trông thấy mấy người này, liền đi lên phía trước chào đón.

- Chuyện gì xảy ra vậy Chí Hoa? Sao đến bây giờ còn chưa bắt tên kia lại? Còn có, vì sao có nhiều cảnh sát nằm trên mặt đất như thế?

Nói chuyện là một người nam tử đi bên cạnh thị trưởng Đường.

- Là như vậy, cục trưởng Liên…

Lời của Vạn Chí Hoa lại bị cắt đứt.

- Cha, tên kia chính là tên lần trước đánh gãy chân của con. Hôm nay anh họ cũng bị hắn đánh gãy nhiều cái xương. Người này tên Mộc Vân, hắn là là một tên rất kiêu ngạo.

Một người tuổi trẻ cắt đứt lời của Vạn Chí Hoa. Tuy Vạn Chí Hoa rất căm tức, nhưng không dám nói gì.

- Cậu chính là người lần trước muốn giáo huấn Liên gia chúng tôi, Mộc Vân phải không? Tôi là Liên Tiếu, cậu quả nhiên là nói được thì làm được nhỉ. Hôm nay lại đánh gãy mấy cái xương của Liên Bình, thật là một thiếu niên anh hùng. Hôm nay tôi và con tôi đều tới đây, cậu thử giáo huấn tôi xem nào.

Liên Tiếu nhìn thấy Lâm Vân liền lửa giận ngút trời nói.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn cha con Liên Tiếu, lại nhìn vị cục trường Liên kia, cười lạnh một tiếng:

- Rất tốt, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh.

Lời còn chưa dứt, người xung quanh chỉ thấy bóng người lóe lên, thậm chí còn không nhìn thấy động tác của Lâm Vân như thế nào. Thì đã nhìn thấy Lâm Vân lần nữa trở về chỗ của chị em Cam Dao, trong tay xách theo cha con Liên Tiếu.

- Mộc Vân, cậu đừng làm xằng bậy.

Vạn Chí Hoa vừa nhìn thấy một màn này , liền biết thân thủ của mình kém xa so với người thanh niên kia. Hai người quả thực không cùng một cấp bậc.

Cam Dao và Cam Lăng trông thấy có nhiều cảnh sát tới như vậy, đã sớm chết lặng. Cho dù bên mình nắm đạo lý, nhưng những người cảnh sát kia liệu có quan tâm không? Phỏng chừng ba người các nàng đã không còn có chỗ trốn rồi.

Kỳ thực Cam Dao không quá sợ hãi. Được chết với Lâm Vân thì nàng có ngại gì. Đối mặt nhiều khẩu súng như vậy, khả năng trốn thoát đã bằng không. Huống hồ, cho dù ba người mình chạy trốn được thì thế nào, vẫn là hòa thượng không thoát được miếu.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, ném Liên Phấn Thành ra ngoài. Y lập tức đập vào hành lang, từng tiếng răng rắc vang tới. Nhìn Liên Phấn Thành co quắp trên mặt đất, là biết người này xong rồi.

“Thật là lợi hại, thật là độc ác.”

Thị trưởng Đường và cục trưởng liên đều cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy sau lưng. Không tự chủ được lui về phía sau vài bước. Có thể tưởng tượng, với thân thủ của Lâm Vân như vậy, muốn bắt bọn họ không phải dễ dàng như bắt Liên Phấn Thành sao?

Lâm Vân chẳng quan tâm những khẩu súng đang nhằm về hắn, chỉ ném Liên Tiếu lên rồi chơ giân đá vài cước. Lại vài tiếng răng rắc vang lên. Lâm Vân bắt lấy Liền Tiếu nói:

- Yêu cầu của ông đã được tôi làm theo. Ông còn yêu cầu gì không?

Liên Tiếu đã đau tới mức đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nhìn con trai nằm tê liệt trên mặt đất, trong lòng hận không thể lột da rút gân Lâm Vân. Không ngờ cái tên này lại kiêu ngạo như vậy. Không, đây không phải là kiêu ngạo, mà là không kiêng nể gì, ra tay cực kỳ độc ác.

Lâm Vân biết những khẩu súng kia còn chưa nổ là vì mình còn nắm giữ Liên Tiếu trong tay. Một khi buông Liên Tiếu ra, thì sẽ là một loạt súng dày đặc bắn về phía hắn. Tuy Lâm Vân không để những khẩu súng kia vào mắt nhưng hắn không muốn làm cho những người ở đây khiếp sợ.

Người đồn trưởng Vạn Chí Hoa kia xem ra là một người chính trực. Còn thị trưởng Đường và cục trưởng Liền, vừa nhìn là biết cũng là người của Liên gia rồi. Bằng không, một chuyện không hề liên quan gì tới hai người bọn họ, việc gì phải vội vàng chạy tới đồn cảnh sát như vậy?

- Đồn trưởng Vạn, tôi hoài nghi vị cục trưởng Liên và vị thị trưởng Đường của Liên gia kia có vấn đề. Tôi đề nghị ông lập tức ra lệnh cho thủ hạ của mình, thu súng lại, sau đó thông báo cho tỉnh ủy về vấn đề của hai người này. Tôi dám khẳng định hai người này đã thiên vị cho Liên gia làm rất nhiều chuyện hại nước hại dân.

Lâm Vân vừa nói xong, sắc mặt của thị trưởng Đường đã tái nhợt.

## 377. Chương 309 (1): Tìm Được Lam Cực

Gặp qua người kiêu ngạo, nhưng chưa từng thấy qua một người kiêu ngạo như vậy. Hắn cho rằng hắn là ai? Chẳng những thị trưởng Đường và tất cả mọi người không lên tiếng. Cho dù Cam Dao và Cam Lăng cũng hết chỗ nói rồi. Cam Lăng thầm nghĩ, vị Lâm đại ca này quả thực quá ngây thơ.

Vạn Chí Hoa đột nhiên có một cảm giác quái di. Y biết những lời này của Lâm Vân là rất chính xác. Hai người kia quả thực là người của Liên gia, hầu như ai ở Thanh Hóa cũng biết, cần ngươi phải nói sao? Nhưng cho dù ngươi là bí thư của thị ủy hoặc là thị trưởng cũng không thể nói bắt là bắt. Huống hồ người còn đang là một kẻ bắt cóc và hành hung cảnh sát.

Lâm Vân lấy ra một tấm giấy màu xanh, ném cho đồn trưởng Vạn, rồi tiện tay vứt Liên Tiếu sang một bên.

Người xung quanh đều sửng sốt, tên này bị điên rồi sao? Lại vứt bùa hộ mệnh của mình đi, nếu tất cả các khẩu súng ở đây đều nổ, hắn không phải liền bị bắn thành tổ ong sao?

- Còn chần chừ gì nữa, lập tức nổ súng.

Thị trưởng Đường hừ lạnh một tiếng. Y cảm thấy rất bất mãn vì đồn trưởng Vạn không ra lệnh luôn. Tuy nhiên, xem thái độ của những người cảnh sát kia, thì ở trong đồn này, Vạn Chí Hoa vẫn là người đứng đầu.

- Chậm đã.

Vạn Chí Hoa vừa cầm tấm giấy màu xanh là biết không tốt. Y sống trong quân đội nhiều năm như vậy, đương nhiên là biết rõ một số chuyện. Mà ngay cả vị thị trưởng kia cũng biết, nhưng có lẽ y không để ý tới.

Quả nhiên, Vạn Chí Hoa vừa mở tấm giấy màu xanh ra, sắc mặt lập tức thay đổi, đâu còn do dự nữa, liền ra lệnh cho thuộc cấp:

- Tất cả cất súng đi.

Sau đó chạy tới trước mặt của Lâm Vân, chào theo nghi thức quân đội:

- Đồn trưởng đồn cảnh sát Hàm Phổ, Thanh Hóa gặp qua thủ trưởng.

Lâm Vân thu hồi tấm giấy, gật đầu, rồi nhìn thoáng qua thị trưởng Đường và cục trưởng Liên nói:

- Hai vị chắc thịt cá dân chúng Thanh Hóa đã lâu rồi phải không?

- Vạn Chí Hoa, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy?

Thị trưởng Đường hừ lạnh một tiếng. Tuy âm thầm biết không ổn, nhưng Vạn Chí Hoa gọi một người trẻ tuổi như vậy là thủ trưởng là có ý gì.

- Phó trị thưởng Đường, cục trưởng Liên, vị này chính là thủ trưởng trong quân ủy, Lâm Vân.

Vạn Chí Hoa lạnh lùng nhìn thoáng qua vị thị trưởng Đường vốn một mực quát lớn mình này. Còn cố ý thêm vào một chữ phó. Y biết chỉ cần điều tra thoáng qua, thì tên phó trị trưởng Đường này liền xong đời.

- Cái gì?

Sắc mặt của Phó trị thưởng Đường trở nên tái nhợt. Y biết Vạn Sinh Hoa từng ở trong bộ đội, nên không nhìn lầm chuyện này được.

- Thủ trưởng vị này là phó trị trưởng Đường Cát, chuyên quản lý về quy hoach Thanh Hóa,. Vị này là cục trưởng cục cảnh sát Thanh Hóa, Liên Nhất Nông.

Vạn Chí Hóa giới thiệu rõ ràng lai lịch và tính danh của hai người kia cho Lâm Vân. Y biết, Lâm Vân sở dĩ đưa tấm giấy màu xanh đó cho mình xem, là có ý muốn mượn nhờ thế lực của mình. Nếu như mình còn không cảm thấy được, thì kết cục cũng giống như hai vị kia thôi.

Lâm Vân nhìn thoáng qua Đường Cát và Liên Nhất Nông, nói với Vạn Chí Hoa:

- Thứ nhất, lập tức điều tra là ai hại hai mẹ con Cam Lăng. Thứ hai, gọi điện thoại cho tỉnh ủy, bảo bọn họ giúp đỡ điều tra hai vị này. Một phó thị trưởng quản lý quy hoạch thì liên quan gì tới phá án cơ chứ? Buổi tối tôi sẽ quay lại đây nhìn. Có vấn đề gì thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết nên làm thế nào. Bổ sung thêm một câu, nếu như người của tỉnh ủy không tra ra được, thì tôi sẽ tìm người khác điều tra.

Lâm Vân nói xong, cầm một tờ giấy, viết điện thoại của mình đưa cho Vạn Chí Hoa. Lời nói đầy kiêu ngạo và mang theo giọng quan. Cũng không hề cố ký các quy tắc ngầm trong quan trường. Khiến những người ở đây nghe vậy đều đổ đầy mồ hôi lạnh.

Vạn Chí Hoa vừa nghe Lâm Vân nói vậy, là biết ý của hắn. Điều này nói rõ, mình phải khống chế phó thị trưởng Đường và cục trưởng Liên lại, sau đó thì mới điều tra. Còn có, chính là tỉnh ủy nhất định phải điều tra ra căn nguyên. Nếu như không tra ra được, thì có khả năng ngay cả bí thư của tỉnh ủy cũng bị người này điều tra một phen. Lâm Vân là có ý cho mình chuyển lời cho người của tỉnh ủy.

- Vâng, thủ trưởng, chuyện của Cam Lăng, tôi cũng mới biết…

Lời của Vạn Chí Hoa còn chưa hết, đã bị Lâm Vân cắt đứt.

- Tôi đương nhiên là hiểu. Nếu không thì anh nghĩ anh có thể tiếp nhận nhiệm vụ này của tôi sao?

Lâm Vân nói chuyện rất quyết đoán, cũng rất quan liêu. Trong lòng tự nhủ, cái hư danh kia cũng không phải là không có tác dụng gì. Ít nhất miễn cho mình khỏi phải gọi điện thoại cho người khác, hoặc là giết tận nơi cứu người.

Giết đến long trời lở đất, tất nhiên là không được. Những người cảnh sát này không phải như đội viên của Hắc Thủ Băng Đao, mình không đến mức nhẫn tâm như vậy. Mà gọi điện thoại nhờ người khác thật quá phiền toái, Lâm Vân sợ nhất là chịu ơn mấy lão già kia.

- Thủ trưởng…

Đường Cát vừa nhìn thấy vậy liền biết mình sắp xong đời. Chẳng những mình sắp bị mất chức, mà không chừng còn vào tù ngồi. Cảnh sát chỉ cần điều tra vài chuyện, là kiểu gì mình chả bị lộ hết.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, Vạn Chí Hoa đã ra lệnh cho thuộc cấp khống chế Đường Cát và Liên Nhất Nông lại. Hay nói giỡn, tuy đã rời khỏi quân đội, nhưng đạo lý đánh rắn phải dập đầu, Vạn Chí Hoa đương nhiên phải biết.

Hôm nay mình đắc tội phó thị trường Đường và người lãnh đạo trực tiếp, cục trưởng Liên. Nếu mình không thể mượn nhờ lực lượng của Lâm Vân, bắt chết hai người này, như vậy người xong đời chính là y. Y không những phải chết, mà còn chết rất khó coi.

Cam Dao và Cam Lăng đã ngây người. Hai người thật không ngờ Lâm Vân còn là một vị thủ trưởng. Hinh như đó là một chức vị rất lớn thì phải.

- Làm sao vậy? Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân nhìn hai chị em vẫn còn sững sờ, vừa cười vừa nói. Trong lòng tự nhủ, cái tấm giấy kia cũng không tồi.

- Lâm đại ca, anh thực sự là thủ trưởng sao?

Cam Lăng vẻ mặt sùng bái nhìn Lâm Vân. Mặc dù cô ta là một sinh viên, nhưng đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một vị thủ trưởng.

- Ách….

Lâm Vân cảm giác mình như thế nào không ra dáng một thủ trưởng gì cả. Nên khi Cam Lăng hỏi, liền xấu hổ sờ cái mũi.

- Tiểu Lăng, chúng ta đi gặp mẹ thôi.

Cam Dao phản ứng tốt hơn một chút. Nàng đã nhìn quen sự thần kỳ của Lâm Vân, tuy trong lòng vẫn còn kinh dị vô cùng, nhưng nàng lại không để ở trong lòng.

- À, mẹ của các cô đang chờ ở phòng khách. Đợi lát nữa tôi sẽ phái một chiếc xe chở mấy vị rời đi.

Vạn Chí Hoa đã sớm thả mẹ của Cam Lăng ra ngoài rồi.

- Không cần đâu đồn trưởng. Làm xong mọi việc thì gọi cho tôi. Có lẽ tôi sẽ quay lại đây một chuyến.

Lâm Vân nói xong, dẫn theo Cam Dao và Cam Lăng đi xuống tầng gặp mẹ của Cam Dao.

Vạn Chí Hoa thấy Lâm Vân đã rời đi, lập tức gọi điện thoại cho thị trưởng, và bí thư tỉnh ủy. Cho dù Lâm Vân đã phân phó, nhưng một mình y là không thể xử lý được việc lớn như vậy. Một khi không cẩn thận thì sẽ tan xương nát thịt.

Y không gọi cho bí thư tỉnh ủy trước, bởi vì y biết vị bí thư này có quan hệ mâu thuẫn với thị trưởng. Nhưng liên hệ mật thiết với phó thị trưởng Đường. Cho dù mình muốn gọi cho bí thư tỉnh ủy, thì cũng phải đợi gọi cho thị trưởng trước đã.

Tuy Vạn Chí Hoa gọi điện, nhưng y vẫn cảm thấy lo sợ bất an. Y thậm chí còn hoài nghi cách làm có mình có đúng hay không. Nhưng hiện tại đã là đâm lao phải theo lao. Dù sao y cũng không có quá nhiều kinh nghiệm quan trưởng, y mới là chức đồn trưởng này được hai tháng mà thôi.

Hai chị em thấy mẹ lại là một phen kích động. Mẹ của Cam Dao không ngừng cảm tạ Lâm Vân, khiến hắn rất mất tự nhiên.

Cũng may Cam Dao kịp thời giải vây, nhìn khuôn mặt có chút xấu hổ của Lâm Vân, nàng hé miệng cười nói:

- Lâm đại ca, nếu không anh tới nhà em ngồi một lát.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không đi tới nhà Cam Dao rồi, hắn còn có việc phải làm. Đành phải nói:

- Cam Dao, anh còn muốn đi tìm một người. Hai em và bác về trước đi. Còn có, anh cảm thấy tuy sự việc hôm nay đã được giải quyết, nhưng Liên gia vẫn còn tồn tại. Mà anh thì không có khả năng diệt toàn bộ người của Liên gia được.

- Cho nên anh đề nghị lúc trở về, mọi người thu thập lại đồ đạc rồi rời đi Thanh Hóa. Đương nhiên nếu như em không ngại, có thể tới Yên kInh. Ở Yên Kinh anh có một công ty, Tô Tĩnh Như cũng ở đó hỗ trợ. Nếu không em tới đó bảo Tô Tĩnh Như giúp đỡ, em thấy thế nào?

Cam Dao còn chưa nói gì, Cam Lăng đã hỏi trước:

- Lâm đại ca, anh còn có công ty sao? Công ty của anh là công ty gì?

- Là tập đoàn Vân Môn.

- A…

- A…

Những lời này của Lâm Vân thật sự làm cho ba người kinh hãi. Tập đoàn Vân Môn có thể nói là tập đoàn thu được nguồn lợi lớn nhất thế giới. Đây là công ty còn chưa hướng ra ngoài phát triển. Một khi tập đoàn Vân Môn hướng ra ngoài thế giới, có thể tưởng tượng nó là một quái vật khổng lồ như thế nào.

- Em phải sớm nghĩ đến mới đúng.

Cam Dao giống như lầm bầm nói.

## 378. Chương 309 (2): Tìm Được Lam Cực

- Việc học của Cam Lăng cũng không cần gấp. Đến lúc đó bảo Diệp Điềm chuyển trường giúp em. Em muốn tới trường nào học cũng được. Anh đi trước đây, tạm biệt mọi người.

Lâm Vân vội vàng đi tìm Lam Cực. Điện thoại đến tận bây giờ còn chưa kêu, chứng tỏ Lam Cực chưa trở về.

Sau khi trao đổi số điện thoại với Cam Dao, Lâm Vân đang chuẩn bị đi tới một thành phố bên cạnh tìm xem. Thần thức vừa phóng ra đã phát hiện một chiếc xe Audi đang phóng như bay, đằng sau còn có vài chiếc xe đuổi theo.

Lâm Vân không để ý tới đua xe, nhưng hắn lại phát hiện người lái chiếc xe Audi đó là Du Thiết. Còn Lam Cực đâu rồi? Có thể khẳng định Du Thiết đang bị đuổi giết. Chỉ cần nhìn vết thương chồng chất trên người cậu ta là biết.

Lâm Vân giận dữ liền bay tới gần chiếc xe Audi rồi gõ cửa xe.

Du Thiết đang lái xe với tốc độ cao, bỗng nhiên nghe thấy có tiếng gõ cửa xe, còn tưởng là quỷ.

- Du Thiết, dừng xe lại.

Lâm Vân thấy Du Thiết càng tăng thêm tốc độ, đành phải lần nữa gõ cửa nói.

- Huấn luyện viên Lâm?

Du Thiết cuối cùng mới nghe thấy là thanh âm của Lâm Vân. Chẳng lẽ là mình nằm mơ, hay là ảo giác? Tuy nhiên, bất kể như thế nào, Du Thiết vẫn chậm rãi dừng xe lại.

- Chuyện gì xảy ra?

Lâm Vân nhìn Du Thiết mệt mỏi không chịu nổi, hỏi.

- Thật là anh, chủ tịch? Đại ca Lam Cực đã xảy ra chuyện…

Du Thiết vừa nói tới đây, ba chiếc xe đằng sau đã đuổi tới. Trong ba chiếc xe có tổng cộng sáu người nam tử.

Lâm Vân khoát tay, ngắt lời Du Thiết, nói:

- Những người này có phải là muốn đuổi giết cậu hay không?

- Đúng vậy, tôi vừa trốn ra được, liền muốn tìm một chỗ để gọi điện thoại. Nhưng những người này giống như chó điên vậy, một mực dồn tôi đến tận bây giờ.

Du Thiết thở gấp một hơi nói. Trong suy nghĩ của y, vô luận là bao nhiêu người đến, chỉ cần có huấn luyện viên Lâm ở đây, là có thể giải quyết.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn ba chiếc xe đang đi tới gần, đột nhiên dậm chân. Ba chiếc xe giống như hẹn trước vậy, toàn bộ bị trôi đi, rồi bị hất văng xuống vách núi. Trong nháy mắt đã có ánh lửa bốc lên từ phía dưới.

- A, điều này…

Du Thiết biết huấn luyện viên Lâm rất lợi hại, nhưng điều này đã vượt quá mức tưởng tượng của y. Còn có, vừa rồi xe Audi của mình đi nhanh như vậy, làm sao hắn có thể gõ được cửa sổ xe? Tuy nhiên Du Thiết cũng biết hiện tại không phải là lúc hỏi những chuyện ấy. Liền vội vàng nói vị trí của Lam Cực cho Lâm Vân.

- Tốt, tôi đi trước xem Lam Cực thế nào, cậu cứ lái xe chậm là được.

Lâm Vân nói xong, xử lý thoáng qua vết thương cho Du Thiết rồi lập tức bay đi.

Du Thiết nhìn bóng lưng của Lâm Vân dần dần biến mất, trong đầu vẫn còn có chút hồ đồ. Chuyện này trước sau chỉ mới hơn một phút đồng hồ. Nếu không phải miệng vết thương của mình đã khép lại, còn có ba chiếc xe đằng sau biến mất không thấy đâu và có đám khói bốc lên từ phía dưới vách núi, y còn tưởng rằng mình đang nằm mơ.

Lâm Vân đã đi tới chỗ Lam Cực bị nhốt. Hắn thật không ngờ Lam Cực đúng là ở Thanh Hóa. Chỉ khác là ở vùng ngoại thành mà thôi.

Hiện tại Lâm Vân đã nhìn thấy Lam Cực. Toàn thân của Lam Cực toàn là máu, xem ra đã bị tra tấn rất nhiều. Lâm Vân nhăn lông mày lại. Trong lòng tự nhủ, với bản lĩnh của Lam Cực như vậy, chỗ này còn có ai có thể đánh bại được cậu ta?

- Không biết tự lượng sức mình. Rõ ràng còn dám tới tìm ta. Con tiện nhân Tề Dung kia, ta sẽ đi Yên Kinh bắt nó trở về. Đến lúc đó ta cưỡng bức con bé đó trước mặt người, xem người có còn dám coi thường lão tử Dạ Ưng này không. Lão tử còn chưa tìm ngươi, ngươi đã chủ động tới khiêu khích lão tử rồi. Đánh nữa cho ta, chỉ cần lưu một hơi là được.

Nói chuyện là một tên nam tử hơn bốn mươi tuổi mặc áo vàng, trong miệng đang ngậm một điếu xì gà.

Bành bạch vài cái tát, không ai chứng kiến Lâm Vân vào bằng cách nào. Nhưng tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Lâm Vân xách lão đại của bọn chúng lên rồi liên tục tát vào mặt.

Máu và răng từ miệng tên nam tử áo vàng kia rơi tích tắc xuống mặt đất. Trong nháy mắt này, cơ hồ tất cả mọi người đều ngây dại.

- Huấn luyện viên?

Lam Cực đã nhận ra người này chính là chủ tịch Lâm Vân của bọn họ. Tuy thương tích của y đã đầy mình, nhưng thần sắc vẫn rất kinh hỉ.

- Ngươi là ai?

Tên nam tử mặc áo vàng sợ hãi nhìn Lâm Vân, cố gắng lắm mới nói ra được ba chữ này. Nếu không phải Lâm Vân cẩn thận nghe thì đúng là không hiểu y nói gì.

Lâm Vân tiện tay ném y xuống mặt đất. Tên này đang muốn đứng lên, nhưng chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, đau nhức đến mức không có sức để đứng lên.

- Giết hắn…

Cũng may y còn có thể chỉ huy thuộc hạ tiến hành phản kích.

Lâm Vân căn bản không hề hạ thủ lưu tình. Trong nháy mắt, hai mươi tên thuộc hạ này đã biến thành hai mươi cỗ thi thể. Cho dù có thần kinh thô như Lam Cực cũng cảm thấy có chút thái quá.

Lâm Vân tháo dây thừng trói Lam Cực ra, thuận tay xử lý vết thương cho y, rồi mới hỏi:

- Lam Cực, những người này rất tầm thường mà, sao cậu và Du Thiết, hai người lại không đấu được bọn chúng?

- Không phải nhóm người này, mà là một tên đạo sĩ. Vì không e ngại bọn chúng nên tôi mới tới đây, nhưng về sau bỗng xuất hiện một tên yêu đạo, bản lĩnh của y thực sự lợi hại. Chỉ cần mấy chiêu đã bắt được tôi và Du Thiết. Không biết Du Thiết thế nào rồi.

Lam Cực nói đơn giản, hiện tại cứu Du Thiết mới là quan trọng nhất.

- Cậu không cần phải lo lắng cho Du Thiết. Du Thiết đã trốn đi được rồi. Tên yêu đạo kia ở đâu? Cậu có biết không?

Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, chỉ vài chiêu là bắt được Lam Cực, y là người như thế nào?

- Tôi cũng không rõ ràng lắm. Người kia là do tên Dạ Ưng này tìm được. Chắc là tên Dạ Ưng biết.

Lam Cực nói xong, chỉ về phía tên nam tử mặc áo vàng.

Dạ Ưng đã bị thủ đoạn của Lâm Vân dọa ngất. Chỉ một phút đồng hồ đã đơn giản giết toàn bộ thủ hạ của mình. Tên này là ma quỷ sao?

- Tốt nhất ngươi nên nói hết chuyện này ra, ta không có bất kỳ kiên nhẫn gì để mè nheo với ngươi.

Lâm Vân dùng chân đá tên nam tử áo vàng.

Dạ Ưng biết mình xong rồi. Trông thấy thủ đoạn giết chóc của Lâm Vân như vậy y không dám cò kè mặc cả với Lâm Vân, chỉ run rẩy nói:

- Người kia là đạo trưởng Lưu Vu. Một tuần trước y tới tìm tôi, nói rằng hai đệ tử của y vừa xuống núi thì biến mất. Rồi bảo tôi điều tra xem có người nào lợi hại ở gần Thanh Hóa hay không?

- Tôi đã tra ra một người tên là Mộc Vân, cùng ngày xuất hiện ở Thanh Hóa. Về phần Lam Cực tiên sinh là chủ động tìm tôi, chứ tôi không có ý định bắt Lam Cực tiên sinh. Về sau Lam Cực tiên sinh muốn giáo huấn người của tôi, thì đạo trưởng Lưu Vu tới rồi bắt hai người bọn họ lại.

Lúc này Lâm Vân mới biết việc mình giết một tên đạo sĩ, còn một tên là do đồng môn của y hai ở núi Sắt đã bị bại lộ. Nếu đã tra được Mộc Vân, thì sớm hay muộn gì cũng tra ra được Lâm Vân.

- Chuyện của Mộc Vân kia, ngươi đã nói cho tên đạo sĩ kia biết chưa?

Lâm Vân trầm giọng hỏi.

- Đã nói qua, y nói rằng buối tổi có thể lại đến.

Dạ Ưng nói xong, Lâm Vân đã chẳng muốn nghe tiếp, liền tiện tay giết y.

Trong lòng suy nghĩ, Xung Hi có lẽ đã gặp nguy hiểm

## 379. Chương 310: Côn Luân Tổ Sư

- Huấn luyện viên, tôi đã xác định rồi, gọi điện cho chúng ta không phải người này. Hẳn là người khác đã moi móc lại thù cũ của tôi và Dạ Ưng. Tôi vốn luôn muốn đi tìm Dạ Ưng, chỉ là công việc ở công ty quá nhiều. Người này có thể nắm được chuyện của tôi, khẳng định không phải một người đơn giản. Còn nữa đó là tôi có một người em họ tên Tiêu Đồng, người gọi điện nói là nó đang trong tay của Dạ Ưng. Nhưng tôi đã hỏi qua y, y nói Tiêu Đồng không có ở đó. Hẳn là đang trong tay của người gọi điện.

Lam Cực nói ra phân tích của mình.

- Anh Lam, anh không sao chứ?

Du Tiểu Thiết đã xông vào.

- Được rồi, chuyện này từ từ về điều tra. Lam Cực, cậu và Du Tiểu Thiết lập tức trở về Yên Kinh đi. À, đưa cả nhà Cao Dao về Yên Kinh luôn nhé. Sắp xếp ở tập đoàn Vân Môn. Bọn họ bây giờ đang đợi tôi, cậu đưa họ về rồi nói bây giờ tôi có việc, xử lý xong công chuyện sẽ về thăm họ.

Lâm Vân nói xong liền đưa số điện thoại của Cam Dao cho Lam Cực, đồng thời gọi điện cho Cam Dao, nói cho cô ta biết bây giờ mình có chút chuyện, trở về Yên Kinh sẽ đi thăm cô.

Thấy Lam Cực và Du Tiểu Thiết đã rời khỏi đây, Lâm Vân lại vội vàng muốn đi thăm Xung Hi. Không biết tên đạo sĩ Lưu Vu kia có phải đã nghi ngờ đến Xung Hi rồi không. Dù sao trong cuộc tụ hội lần trước mình đã rời đi cùng Xung Hi với thân phận Lâm Vân này.

Khi thần thức của Lâm Vân quét thấy Xung Hi, thì phát hiện Xung Hi đang nói gì đó với chị Nam kia của cô. Nói rõ rằng tên Lưu Vu kia chưa tìm đến Xung Hi, phỏng chừng trong hai ngày này, nên hắn cũng ngại không muốn quấy rầy, mà trực tiếp đi Cương Sơn.

Trên Cương Sơn chỗ mà lần trước Lâm Vân ngồi, một đạo sĩ trung niên đang cẩn thận xem xét gì đó, thỉnh thoảng lại bốc đất lên ngửi ngửi, rồi lại ném xuống lại bốc lên nắm khác.

Lâm Vân tự nghĩ thấy buồn cười:

- Ngưu Tị Tử (cách gọi nhạo báng đối với đạo sĩ), đừng có ngửi nữa, chỗ đó lần trước tôi đái vào đấy. Sở thích của ông cũng quá đặc biệt đi.

Lưu Vu trong lòng cả kinh, không ngờ có người có thể đi đến bên cạnh mình mà mình không phát hiện ra. Lão lúc này lui về sau đến hai trượng, mới ngẩng đầu chằm chằm nhìn Lâm Vân:

- Ngươi là ai?

- Tôi là ai? Ông không phải đang tìm tôi sao? Lần trước có hai đạo sĩ hình như một người mặc áo xám, một người mặc áo xanh bị tôi giết ở đây. Ông có phải đang tìm bọn họ không?

Lâm Vân nhìn đạo sĩ trung niên lên tiếng cười nhạo.

Tên đạo trưởng Lưu Vu này là người tu Luyện cao nhất mà cho đến nay Lâm Vân phát hiện được. Nếu hắn không nhìn lầm thì người này đã luyện khí điên phong rồi, hơn nữa trong giai đoạn này đã dừng lại không ít thời gian. Đạo sĩ này phỏng chừng ít nhất cũng sáu mươi tuổi, vậy mà nhìn như chỉ mới bốn mươi, như vậy có chút giống với vị Lữ Phong đạo trưởng mà trước đây mình gặp.

Không biết đây là công pháp gì, theo Lâm Vân được biết thì Luyện Khí kỳ cũng không thể trú nhan (giữ cho dung nhan không bị già yếu), nhưng hắn đã gặp hai người có thể trú nhan.

- Hóa ra chính là ngươi đã giết hai đệ tử của ta, bọn chúng có thù oán gì với ngươi, mà ngươi phải hạ độc thủ như vậy.

Đạo sĩ trung niên tựa hồ như không nghe thấy tiếng cười nhạo của Lâm Vân.

- Ông chính là Lưu Vu đúng không? Nói đi, ông muốn gì?

Lâm Vân tuy là nói như vậy, nhưng hắn đã không có ý để cho lão Lưu Vu này rời đi. Bất luận như thế nào, hắn cũng phải gánh chút trách nhiệm với Xung Hi. Một khi lão Lưu Vu này rời khỏi nơi đây, người xui xẻo kế tiếp khẳng định chính là Xung Hi.

Đối với Xung Hi, Lâm Vân ấn tượng không tệ. Tuy là một người đẹp lạnh như băng, nhưng thứ nhất “Tuyết Liên Tử” của mình đang ở trong nhà của cô ta, thứ hai khi mình bị thương, cũng là người con gái này đã chăm sóc mình mấy ngày. Người con gái này đối với người khác thì lạnh lùng, nhưng đối với mình thì cũng không tệ.

Hắn thậm chí còn suy nghĩ sẽ cho cô một viên “Tiên Nhan Đan” của mình để lấy “Tuyết Liên Tử” của cả nhà cô. Tuy Tuyết Liên Tử mà hắn lấy được này, hoàn toàn là dựa vào bản lĩnh của hắn, nhưng hắn cũng không thể nói là hắn không có quan hệ gì với Xung Hi. Không nói thứ này vốn là của Xung gia, còn nữa đó là tin tức của hắn cũng có được từ chỗ Triệu gia gia kia của cô, làm người không thể mất gốc được.

- Không sai, ta chính là Lưu Vu, ngươi đã giết hai đệ tử Luyện Khí tầng bốn của ta cũng không tệ nhỉ? Hôm nay ngươi giết người thì đền mạng đi.

Lưu Vu nói rồi giơ tay lên, một thanh lưu quang bảo kiếm không chút dấu hiệu lao về phía Lâm Vân.

Lâm Vân gật gật đầu, từ sau khi hắn đến đây, đây là nhân vật đầu tiên tu chân đạt đến Luyện Khí tầng mười hai. Tuy nhiên Luyện Khí điên phong đối với hắn vẫn chưa có bất kỳ uy hiếp gì.

Lưu quang bảo kiếm chỉ bay vào không trung còn chưa rơi xuống người Lâm Vân, thì Lưu Vu thất sắc kinh hãi, thanh bảo kiếm này không ngờ đã mất liên hệ với lão. Trong lòng biết không tốt, hôm nay có thể đá trúng tấm sắt rồi. Đừng nói báo thù cho đệ tử, mà ngay cả mình hôm nay cũng khó rời khỏi đây.

Người có thể làm mất đi liên hệ giữa mình và bảo kiếm, tuyệt đối không phải là kẻ mà lão có thể chọc vào. Sư phụ của lão trước khi qua đời đã nói qua, làm một Luyện Khí sĩ, nếu đối phương có thể làm mất đi liên hệ giữa mình và binh khí của mình, vậy thì có thể chạy xa bao nhiêu thì chạy xa bấy nhiêu.

Lưu Vu không nói hai lời, quay người bước đi. Tuy nhiên khi lão ngẩng đầu lại nhìn thấy Lâm Vân vừa mới đứng đối diện với mình, sau khi mình xoay người vẫn đứng đối diện với lão.

Tâm tư của Lưu Vu lập tức trầm xuống:

- Ngươi cũng là Luyện Khí sĩ? Hay là Luyện Khí sĩ cao cấp?

Lâm Vân lạnh lùng cười,

- Lưu Vu đạo trưởng, tin tôi bây giờ muốn giết ông dễ như trở bày tay, tôi nghĩ ông cũng biết. Nếu ông trả lời tôi mấy vấn đề, tôi có khi sẽ suy xét có giết ông hay không.

- Được, ngươi hỏi đi.

Phản ứng của Lưu Vu nằm ngoài dự liệu của Lâm Vân. Vốn hắn còn cho rằng phải thông qua một vài thủ đoạn mới có thể khiến cho tên Lưu Vu đạo trưởng này đi vào khuôn khổ, không ngờ lão Lưu Vu đạo trưởng này lại thức thời như vậy.

- Nói cho tôi biết ông đến từ đâu. Luyện Khí sĩ giống như ông còn bao nhiêu? Các ông có phải đều chạy loạn khắp nơi trong dân gian không, còn nữa các ông tu luyện như thế nào vậy? Tu luyện ở đâu, người tu luyện cao nhất là ai?

Lâm Vân không uy hiếp thêm. Hắn biết lão Lưu Vu này hắn giết rất đơn giản, nên không cần tiếp tục những lời uy hiếp nữa.

Lưu Vu cung kính làm lễ với Lâm Vân rồi mới nói:

- Tôi nghĩ tiền bối hẳn cũng là Luyện Khí sĩ giống như tôi, nhưng tiền bối có lẽ không đi ra từ Côn Luân sơn. Dựa theo thuyết pháp của sư phụ tôi, đó là bây giờ bên ngoài Côn Luân sơn đã không còn tu sĩ cao cấp hơn nữa rồi. Cho nên nhìn thấy tiền bối tôi rất là kinh ngạc. Côn Luân sơn có một nơi gọi là Tử Vong Cốc (vực chết), cũng gọi là Địa Ngục Môn (cửa địa ngục), đây chỉ là một đại môn đi vào tiên cảnh của Côn Luân sơn mà thôi. Nơi đây luôn có Luyện Khí sĩ trông coi, không cho phép bất kỳ người nào vào. Tất cả những người đi vào Tử Vong Cốc trong Côn Luân sơn đều bị Luyện Khí sĩ trông coi bắn chết.

Lâm Vân chặn ngang lời của Lưu Vu:

- Sư phụ ông làm sao biết ngoài Côn Luân sơn ra sẽ không còn Luyện Khí sĩ nào nữa? Còn nữa có phải bây giờ ông đang canh ở Địa Ngục Môn? Ông muốn nói với tôi là ông tu luyện ở đây chứ?

Lưu Vu một lần nữa cung kính nói:

- Đúng vậy tiền bối, bởi vì từ Tiền Tần trở về sau, thiên địa linh khí tán loạn, ngoại trừ Côn Luân Tiên cảnh, thì tuyệt đối không còn bất kỳ nơi nào có thể tu luyện lên trên Trúc Cơ. Về sau dần dà những Luyện Khí sĩ bên ngoài dần dần diễn hóa thành cổ võ thế gia, cùng với một số ẩn thế môn phái của nội gia công pháp. Tôi là đệ tử Côn Luân hiện tại canh giữ ở Địa Ngục Môn. Đời trước là sư phụ tôi, mỗi một Luyện Khí sĩ canh giữ ở Địa Ngục Môn đều có thể được thu nhận hai đồ đệ, nhưng Luyện Khí sĩ canh giữ ở đây không được vượt quá bốn người. Sư phụ tôi đã thu nhận tôi và Lưu Khai. Lưu Khai đã trốn khỏi Côn Luân sơn trước khi sư phụ tôi sắp chết. Nghe nói y ra ngoài mở một môn phái mới, đã thu nhận mấy

đệ tử. Cho nên thế hệ này người bảo vệ Địa Ngục Môn chính là tôi, cùng với hai đệ tử của tôi. Hơn một tháng trước, tôi phái hai đệ tử đi tìm tung tích của Lưu Khai, tin tức có được là Lưu Khai đã chết, hơn nữa hai trong số đệ tử của y là Lữ Phong và Lữ Phi đã chết rồi…

Lâm Vân cắt ngang lời của Lưu Vu:

- Ông tại sao phải bảo vệ Địa Ngục Môn? Tại sao không vào tu luyện? Lẽ nào Côn Luân sơn Tiên cảnh vẫn không thể vào được sao?

Lưu Vu vội vàng nói:

- Chúng tôi đương nhiên muốn vào Côn Luân sơn Tiên cảnh để tu luyện, nhưng lại không có phúc duyên này. Côn Luân sơn Tiên cảnh mỗi khi tròn một trăm năm thì tổ sư sẽ ra ngoài, dẫn theo một đệ tử có Luyện Khí kỳ cao nhất bảo vệ Địa Ngục Môn đi vào, những lúc khác thì không cách nào mở ra. Chúng tôi sở dĩ nguyện ý canh giữ ở đây, là hi vọng tới lúc nhìn thấy tổ sư đi ra, và có thể được tổ sư dẫn vào Tiên cảnh. Nhưng những đệ tử chạy trốn, tổ sư ra ngoài sẽ sát giới cả loạt. Côn Luân tổ sư không cho phép Luyện Khí sĩ cao cấp trà trộn vào nhân gian. Tôi thăm dò tung tích của đám đệ tử của Lưu Khai cũng là đem tin tức đệ tử chạy trốn báo cho tổ sư biết, để giảm bớt thời gian tổ sư tìm kiếm những đệ tử này.

## 380. Chương 311 (1) : Người Không Hiểu Quy Tắc Quan Trường

Lâm Vân nghĩ thầm khó trách hiện giờ ở bên ngoài Luyện Khí sĩ ít như vậy, có vài tên nhưng toàn dạng không ra gì. Hóa ra không chỉ là linh khí không đủ, mà mỗi một trăm năm lại bị giết một lần. Tên Côn Luân tổ sư chó má của bọn chúng không cho phép Luyện Khí sĩ cao cấp trà trộn vào nhân gian, chính là nói mình và Vũ Tích đều là đối tượng truy sát của tên khốn này rồi.

- Ý của ông chính là tôi cũng là người mà tổ sư các ông muốn giết?

Lông mày của Lâm Vân khẽ động, trong lòng lập tức thấy không thoải mái. Tên Côn Luân tổ sư cũng quản quá rộng rồi.

- Đúng, đúng. Tổ sư nói là tuyệt đối không cho phép Luyện Khí sĩ gây tai họa cho nhân gian.

Giọng nói của Lưu Vu đã bắt đầy run rẩy, sợ vị tiền bối trước mặt này, chỉ cần không vừa mắt là có thể biến mình thành tro bụi.

Lâm Vân giận quá thành cười, mắng tên tổ sư khốn kiếp này không biết là Logic gì, mà chỉ cần là Luyện Khí sĩ của Côn Luân sơn đều là đối tượng lão ta truy sát. Thật quá bá đạo đi mà.

- Tổ sư của ông tu luyện gì? Tại sao phải sau một trăm năm mới ra một lần?

Lâm Vân nén sự tức giận trong lòng, hỏi.

- Năm mươi năm trước sư phụ của tôi có nói với tôi, Côn Luân tổ sư là Nguyên Anh Lão tổ. Về phần sau một trăm năm mới ra một lần là bởi vì Địa Ngục Môn và Côn Luân Tiên cảnh có một kết giới. Kết giới này mỗi khi qua một trăm năm mới mở rộng một lần. Khi mở rộng chỉ có Nguyên Anh Lão tổ mới có thể ra vào, còn tất cả thì…

Lưu Vu nhìn sắc mặt của Lâm Vân không bình thường, lập tức im miệng.

Nguyên Anh tu sĩ? Lâm Vân hít vào một hơi, mình hiện tại nhiều nhất chỉ tương đương tu luyện Trúc Cơ trung kỳ mà thôi, một Nguyên Anh tu sĩ, chỉ cần một ngón tay sẽ bóp chết mình. Đây căn bản không cách nào chống lại, không phải không cách nào chống lại, mà căn bản là không cách nào nhìn thấy bóng lưng người này.

Hắn tuy chưa gặp qua Nguyên Anh tu sĩ, nhưng đã nghe qua rồi. Ở đại lục Thiên Hồng cũng không thấy qua sự tồn tại của loại cao cấp này, không ngờ lại gặp loại người này ở tinh cầu người phàm.

- Nguyên Anh tổ sư kia của ông còn bao lâu thời gian là có thể ra ngoài, lão ra ngoài thường bao lâu?

Sắc mặt của Lâm Vân đã vô cùng khó coi.

- Còn năm ngày nữa, nhưng thời gian ra ngoài chỉ có bốn mươi tám tiếng lại phải vào, nếu không kết giới sẽ đóng lại. Tổ sư ra ngoài mục đích chính là thanh trừ những Luyện Khí sĩ ngoại giới, còn nữa đó là dẫn theo Luyện Khí sĩ từ tầng mười trở lên đang canh giữ Địa Ngục Môn tiến vào Tiên cảnh.

Lưu Vu tuy biết sắc mặt của Lâm Vân không tốt, nhưng vẫn nơm nớp lo sợ trả lời vấn đề của Lâm Vân.

Lâm Vân trầm mặc sau hồi lâu, không ngờ còn có loại tồn tại biến thái này. Mình và Vũ Tích xem ra là người tu luyện cao nhất bên ngoài rồi. Nguyên Anh Lão tổ ở Côn Luân này xem ra không buông tha cho bọn họ, bốn mươi tám tiếng, đối với một Nguyên Anh Lão tổ mà nói muốn giết bao nhiêu người thì thời gian như vậy cũng quá đủ rồi.

Mình chết thì chết, dù sao mình vốn không phải là người địa cầu, nhưng Vũ Tích mình bất luận như thế nào cũng không thể để cô ấy bị thương tổn. Làm sao bây giờ? Biện pháp duy nhất chính là ngăn cản Côn Luân Lão tổ này, để lão ở lại Tử Vong Cốc bốn mươi tám giờ.

- Anh đã nói là không giết tôi.

Tên Lưu Vu này nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân trở nên hung ác, trong lòng thấy lo lắng không yên.

- Vậy sao? Tôi hình như chỉ nói là sẽ suy nghĩ có giết ông hay không, bây giờ tôi đã suy nghĩ xong rồi. Ông nên bị giết.

Nói xong Lâm Vân lười không thèm dong dài với tên Lưu Vu nữa, giơ tay giết chết lão đạo sĩ.

Hiện tại Lâm Vân cần phải nhanh chóng giải quyết việc bên này. Thời gian năm ngày, hắn phải xử lý người che mặt kia, không thể để cho bọn họ gây hại đến tập đoàn Vân Môn, đến Vũ Tích. Còn nữa hắn phải nhanh chóng đến Địa Ngục Môn, sau đó bố trí một số trận pháp. Mặc kệ có tác dụng hay không, hắn phải giữ chân Côn Luân Lão tổ ở lại đó bốn mươi tám giờ.

Tránh né, Lâm Vân không phải là không có nghĩ tới, nhưng trên địa cầu tránh né một Nguyên Anh Lão tổ, quả thực chính là một sự chê cười. Hắn không cho rằng có thể may mắn né tránh, hay là an toàn chút, vạn nhất trốn không thoát, mình chết rồi thì Vũ Tích cũng sẽ bị chôn cùng mình.

Trên đời không có tường không lọt gió. Tuy Vạn Chí Hoa không nói với Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Từ Thuần, nhưng Từ Thuần vẫn biết chuyện này. Lúc này, đầu tiên Từ Thuần tìm đến Vạn Chí Hoa, ông ta không ngờ Vạn Chí Hoa lại to gan đến như vậy, một đồn trưởng bé như hạt vừng mà dám qua mặt tự liên hệ với Ủy ban Kỷ luật để điều tra Đường Cát can tướng đắc lực hàng đầu của ông ta. Từ Thuần này làm sao có thể nhẫn nhịn cho được.

Vạn Chí Hoa vừa nhìn thấy Từ Thuần lao vào Cục cảnh sát liền biết sự tình đã bị bại lộ. Đường đường một Bí thư Tỉnh ủy mà đích thân chạy đến Cục cảnh sát, có thể thấy ông ta tức giận như thế nào.

- Vạn Chí Hoa, gan của anh cũng không nhỏ nhỉ. Không ngờ dám để cho người của Ủy ban Kỷ luật đi điều tra Phó Chủ tịch thành phố Đường Cát, còn khống chế anh ta. Ha ha ha, anh không sợ ăn bị nghẹn sao?

Từ Thuần lửa giận ngút trời. Một tên cán bộ tép riu mới đến Thanh Hóa được hai tháng, ngay cả một tình thế cơ bản nhất cũng không làm rõ, đã dám thông báo với Ủy ban Kỳ Luật đi điều tra Phó Chủ tịch thành phố, quả thực là còn to gan hơn mấy phần so với ăn gan báo.

Vạn Chí Hoa vừa nhìn thấy tư thái của Từ Thuần liền biết không tốt, Bí thư Từ sẽ vạch mặt triệt để. Ông ta ỷ vào mình là một viên quan từ bên ngoài chuyển đến mà thích nặn thế nào thì nặn.

- Bí thư Từ, là như vậy. Chuyện này là ý của thủ trưởng Quân ủy Lâm.

Vạn Chí Hoa vạn bất đắc dĩ, đành phải lôi Lâm Vân ra.

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đồn trưởng Vạn?

Bên ngoài Cục cảnh sát Hàm Phổ lại có một chiếc Audi chạy tới, trên xe có bốn người bước xuống.

Người nói chuyện là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi đi đầu tiên, thần sắc trên mặt nghiêm túc.

Vạn Chí Hoa trông thấy biểu cảm khi nói của Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật, thì biết chuyện này mình đã quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Mình là một đồn trưởng, không ngờ vì một thân phận của Lâm Vân, cứ thế gọi điện cho Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật và Chủ tịch thành phố, mình vẫn còn non quá.

Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật này rõ ràng là đứng về phía Từ Thuần, Vạn Chí Hoa biết mình còn hiểu quá ít đối với quy tắc quan trường, làm việc không ngờ chỉ dựa vào tình hình của quân đội. Tuy bây giờ rất muốn gọi điện cho Lâm Vân, nhưng y biết cuộc điện thoại này y không nên gọi, nếu y gọi cuộc điện thoại này càng không có đường lui. Tuy nhiên cũng đâu có khác gì, bây giờ y cũng đã không có đường lui rồi.

- Là một đồn trưởng, tuy nói là phụng mệnh của Thủ trưởng Quân ủy, chú của tôi chính là Phó chủ tịch quân ủy, tôi tại sao lại không nghe qua cái tên Thủ trưởng Lâm gì gì đó.

Từ Thuần sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn về phía Vạn Chí Hoa giống như một người chết.

- Vạn Chí Hoa, anh rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào một Phó chủ tịch thành phố thì có thể tổn hại danh dự vì một người như anh sao? Còn không nhanh chóng mời Phó Chủ tịch thành phố Đường ra đây.

Chủ tịch thành phố Lưu Văn Vấn còn muốn lôi kéo Vạn Chí Hoa mới đến này về phía mình, nhưng tên Vạn Chí Hoa này không ngờ lại không có đầu óc như vậy, lôi kéo hay không đã không quan trọng nữa rồi.

## 381. Chương 311 (2) : Người Không Hiểu Quy Tắc Quan Trường

Gã cũng muốn xử luôn Đường Cát, nhưng biết rõ đây là người si nói mộng, còn không bằng hy sinh tên Vạn Chí Hoa đầu gỗ này để tặng một ân tình. Đường Cát là người của Từ Thuần, Từ Thuần là cháu trai của Phó chủ tịch quân ủy Từ Trường Thâm. Không nói tên Thủ trưởng Lâm Vân rất có thể là lừa đảo, Vạn Chí Hoa nói chỉ hơn hai mươi tuổi, làm gì có Thủ trưởng trẻ như vậy chứ? Cho dù là thật, Từ Thuần gọi một cuộc điện thoại, tên Thủ trưởng Lâm liều lĩnh này cũng phải chết nghéo. Chính quyền địa phương là nơi ngươi có thể can thiệp được sao? Đây là điều tối kỵ.

Vạn Chí Hoa vừa thấy điệu bộ này đã biết hoàn toàn muốn coi mình là khói pháo, biết đã là một từ “chết”, làm gì còn dám do dự, lập tức cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Vân.

- Thủ trưởng, tôi là Vạn Chí Hoa, Bí thư thành ủy và Chủ tịch thành phố Lưu đều nhất trí yêu cầu lập tức thả Phó chủ tịch thành phố Đường Cát ra. Chuyện này tôi không làm chủ được.

Cuộc điện thoại của Vạn Chí Hoa khiến cho Từ Thuần và Lưu Văn Vấn sắc mặt càng trở nên âm trầm như muốn nhỏ ra nước đen vậy. Huống chi Vạn Chí Hoa đã để loa ngòai, ý tức là để cho mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy lời mà Lâm Vân nói.

Là ai cũng biết Vạn Chí Hoa đã liều cái mạng già, nếu không nơi này là cục cảnh sát, Từ Thuần sớm đã sai người bắt Vạn Chí Hoa lại rồi. Kiêu ngạo, không ngờ kiêu ngạo như vậy, gọi một cuộc điện thoại còn bật loa ngoài, tên khốn.

- Phó Cục trưởng Lãng đâu?

Từ Thuần sắc mặt nặng nề hỏi.

- Phó Cục trưởng Lãng cũng bị đồn trưởng Vạn khống chế rồi.

Thư ký của Từ Thuần biết Từ Thuần muốn Phó cục trưởng Lãng bắt Vạn Chí Hoa lại, không ngờ tay Vạn Chí Hoa này cũng không phải dạng ngu ngốc, lại có thể nhanh như vậy khống chế luôn cả Phó cục trưởng.

Lâm Vân trong lòng đang căm tức chuyện của Côn Luân tổ sư, không ngờ tay Vạn Chí Hoa này bây giờ còn gọi điện thoại đến.

Nghe khẩu khí của hắn, Chủ tịch thành phố và Bí thư thành ủy không ngờ một đám còn liên hợp lại chèn ép Vạn Chí Hoa.

- Hả! Vậy còn Chủ nhiệm ủy ban kỷ luật đâu?

Giọng nói của Lâm Vân rất bình tĩnh, nghe không ra được cơn tức giận của hắn nhiều bao nhiêu.

Vạn Chí Hoa buông điện thoại, nhìn chằm chằm Chủ nhiệm Ủy ban kỷ luật hỏi:

- Chủ nhiệm Duyệt, Thủ trưởng hỏi ý anh sao?

Duyệt Trường Phong đã nghe thấy lời của Lâm Vân, ngữ khí bình tính như thế khiến toàn thân y run lên. Tuy y không tán đồng việc bức quan thoái vị trắng trợn của Vạn Chí Hoa, nhưng đối diện với điện thoại của Lâm Vân y không thể không lập tức tỏ thái độ.

- Ý của tôi là nếu Thủ trưởng đã nói như vậy rồi, khẳng định là có lý do, nhưng sự tình cần đối sách cấp bách.

Lời nói của Duyệt Trường Phong bên ngoài thì nói là Vạn Chí Hoa có lý, nhưng kỳ thật vẫn đứng trên lập trường của Từ Thuần, chỉ có điều ngữ khí của y khá là uyển chuyển mà thôi.

- Anh chuyển điện thoại cho Bí thư thành ủy Từ gì đó đi.

Lâm Vân trong lòng lửa giận ngút trời, hắn đã quá phiền rồi, tên Bí thư Từ này còn làm loạn thêm. Ai rỗi hơi giở giọng với đám rùa này chứ, hắn hiện tại đã rất phiền rồi.

Từ Thuần nhận lấy điện thoại, chưa kịp nói gì, Lâm Vân đã tức giận mắng tới:

- Đầu óc ông thối rồi hả, ông làm Bí thư cái kiểu gì vậy? Đã có thêm bao nhiêu tấm màn đen? Đít bẩn thế nào? Lập tức viết hết ra cho tôi, rồi cút về mà trồng khoai lang đi. Khốn khiếp.

Lâm Vân đột nhiên cúp điện thoại, hắn bây giờ không phải đi đấu qua đấu lại với đám người trên quan trường này. Thời gian hiện tại của hắn rất gấp rút, không chỉ phải đi xử lý hai tên che mặt, trong mấy ngày này hắn còn phải bố trí xong tất cả sát trận và khốn trận mà hắn biết.

Hắn cũng biết muốn dùng những trận pháp này để vây khốn một Nguyên Anh tu sĩ là đầm rồng hang hổ, nhưng mục đích của Lâm Vân là vây khốn một phút là một phút.

Lâm Vân cúp điện thoại, mọi người có mặt đều hai mắt nhìn nhau. Người này là Thủ trưởng hay là lưu manh? Mồ hôi lạnh sau lưng Vạn Chí Hoa đã tuôn ra, y thậm chí nghi ngờ mình đã bị lừa, Lâm Vân này là người của Quân ủy sao?

Từ Thuần quăng điện thoại của Vạn Chí Hoa xuống đất, lạnh lùng nhìn Vạn Chí Hoa một cái. Mọi người có mặt thậm chí đều đã biết Lâm Vân là một tên lừa đảo rồi, làm gì có Thủ trưởng không có đối nhân xử thế trên quan trường như thế chứ? Loại đối nhân xử thế này muốn làm Thủ trưởng, quả thực là không thể, cho dù gia đình hắn có hậu đài lớn cỡ nào cũng không được.

- Khiến ngươi chết như vậy ngươi khẳng định không phục, ta sẽ để ngươi chết phục một chút vậy.

Từ Thuần sắc mặt khó coi cầm điện thoại lên gọi một cuộc, rồi ấn loa ngoài.

- Xin chào, tôi là Từ Thuần. À, đúng đúng, làm phiền anh tìm chú của tôi là Phó chủ tịch Từ một chút.

Cuộc gọi của Từ Thuần vừa được kết nối, sự âm trầm trên mặt ông ta liền biến mất không chút dấu vết, thay vào đó là khuôn mặt đầy nét tươi cười.

- Ừ, Từ Thuần, cháu gọi đến có chuyện gì thế.

Đầu dây bên kia truyền đến giọng điệu có chút mệt mỏi của Từ Trường Thâm.

- Chú ạ, là như thế này. Thanh Hóa không ngờ có một người đến giả mạo là Thủ trưởng Quân ủy, còn nói cái gì là Ủy viên thường vụ Quân ủy. Vừa đến liền muốn điều tra Phó chủ tịch thành phố của Thanh Hóa, không ngờ cũng điều tra luôn cả cháu, còn bảo cháu trở về mà trồng khoai lang. Tên Lâm Vân này mặc kệ có phải là lừa đảo hay không, nhưng cũng quá khoa trương rồi, đã đả thương vài người rồi ạ.

Thanh âm của Từ Thuần rất cẩn thận.

- Ồ, vậy thì bắt cái gì? Cháu nói anh ta tên là Lâm Vân?

Giọng nói của Từ Trường Thâm đột nhiên trở nên kịch liệt.

- Đúng vậy ạ, sao thế chú?

Từ Thuần đột nhiên có một loại dự cảm không tốt.

- Cậu cũng giỏi thật đó, Từ Thuần, không ngờ còn dám khiêu chiến với cả Thủ trưởng Quân ủy, bây giờ lập tức làm theo yêu cầu của Thủ trưởng đi, hãy hiệp trợ với Ủy ban Kỷ luật xử lý xong chuyện bên này, sau đó nhanh chóng trở về trồng khoai lang. Khốn thật, thật không dễ dàng mới trấn an được này, tên khốn cậu lại đổ rắc rối vào, tức chết ta mà.

Từ Trường Thâm cuối cùng cũng tức giận đến mức mắng lớn. Cúp điện thoại, Từ Thuần cầm lấy điện thoại nhìn mấy vị lãnh đạo của Thành ủy, tất cả đều trở nên trầm mặc đến mức đến cả cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy.

Thật lâu sau Vạn Chí Hoa mới kịp phản ứng, thầm thở dài một hơi, y phỏng đoán chức Thủ trưởng của Lâm Vân là thật, nhưng không ngờ lại thật tới nước này, ngay cả lão Từ một chút cũng không thèm hỏi căn do, trực tiếp để cho cháu trai của mình về trồng khoai lang rồi.

- Cái này, đồn trưởng Vạn, chuyện này tôi lỗ mãng rồi. Tôi nghĩ chuyện này nên nghiêm khắc làm theo chỉ thị của Thủ trưởng.

Lưu Văn Vấn mồ hôi đầy đầu, gã vốn đứng về cánh Từ Thuần, không ngờ lần này tự vác đá ném vào chân mình rồi. Lễ vật mà Vạn Chí Hoa tặng, đã bị gã nện vào mặt của Vạn Chí Hoa.

Gã cho rằng là chuyện vô cùng vớ vẩn, không ngờ nó là thật. Nếu như vậy thì bên chỗ gã đâu còn phải giúp đỡ Đường Cát chứ, thật hận không thể cầm cục đá mà ném thêm lần nữa. Nhưng chuyện này gã biết khẳng định không thể thành công, cho nên mới che dấu chủ ý giúp đỡ Đường Cát một chút.

Bởi vì gã biết cho dù mình không giúp Đường Cát mà cứ theo ý mình giúp Vạn Chí Hoa, thì kết quả cũng như vậy, Đường Cát khẳng định sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng chuyện trên đời này không ngờ lại thái quá như vậy, chuyện gã cho rằng không thể, thì nó lại có thể.

Duyệt Trường Phong cũng toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thầm than vận khí tốt của Vạn Chí Hoa, và nghĩ Lâm Vân này là thần thánh phương nào.

Từ Thuần nghệt mặt ra, ông ta biết lời nói của chú ông ta chính là ông ta đã bị vứt bỏ rồi, ông ta đã không còn tư cách đuổi theo vị trí cao hơn. Vốn còn hai năm nữa ông ta rất có khả năng được điều lên tỉnh, Đường Cát do ông ta bồi dưỡng sẽ để y giúp ông ta tiếp tục khống chế Thanh Hóa. Tuy Đương Cát có tham một chút, nhưng rất biết nghe lời. Bây giờ tất cả đã xong rồi, Lâm Vân, trời ơi, rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?

## 382. Chương 312: Hiểu Lầm

Lâm Vân vốn không có ý định đi Thanh Hóa, nhưng vì hắn muốn cho Xung Hi một viên Tiên Nhan Đan, nên đành phải đi tới Thanh Hóa một chuyến. Hiện tại thời gian rất cấp bách, phải cho Xung Hi đan dược vì Lâm Vân không muốn chiếm tiện nghi của nàng ấy mà thôi.

Nếu đã quyết định đi một chuyến tới Thanh Hóa, Lâm Vân cũng chuẩn bị xem luôn cái tên bí thư tỉnh ủy kiêu ngạo kia. Tuy nhiên, về sau Vạn Chí Hoa đã gọi điện thoại tới, nói rằng sự việc đã được xử lý vô cùng thuận lợi. Hơn nữa thị trưởng cũng thay đổi chủ ý. Như vậy thì Lâm Vân chẳng muốn hỏi nữa. Bây giờ hắn có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian thì tiết kiệm. Về phần tên thị trưởng kia, mặc dù y là người có chức vị cao, Lâm Vân cũng muốn để ý tới y.

Tập đoàn Ý Quang của Xung Hi đã đi vào quỹ đạo. Sau khi phân chia tài sản rạch ròi, người của Triệu gia đã bị tẩy trừ ra khỏi tập đoàn. Xung Hi cũng liền trở nên rỗi rãi, nên suy tư cũng nhiều hơn. Nàng một mực suy nghĩ vì sao Lâm Vân rời đi mà không chào từ biệt.

Nàng biết chủ tịch của tập đoàn Vân Môn cũng tên Lâm Vân. Mặc dù khả năng cùng một người là không lớn, nhưng nàng vẫn có chút hoài nghi. Chỉ là nàng thật sự không có dũng khí đi tới tập đoàn Vân Môn, nhìn xem vị chủ tịch kia có đúng là Lâm Vân hay không.

Đã nhiều lần nàng suy nghĩ, mình có phải đã yêu người Lâm Vân này. Nhưng ngẫm lại cũng quá mức vớ vẩn. Thời gian mình tiếp xúc với hắn thực sự quá ngắn, chỉ có vài ngày mà thôi. Nhưng lại tưởng tượng, từ nhỏ đến lớn, mình tiếp xúc với một người nam nhân dài nhất, ngoại trừ gia gia của mình ra, thì chính là hắn.

Tuy không biết tình cảm thật của mình thế nào, nhưng hình bóng của Lâm Vân luôn xuất hiện trong đầu Xung Hi. Thậm chí, cái vòng tay thô ráp kia cũng trở thành đồ vật mà nàng yêu thích nhất. Kể cả việc Lâm Vân rời đi không chào từ biệt, khiến nàng cứ canh cánh trong lòng.

Hôm nay Xung Hi tan tầm sớm, ngồi ở căn phòng ngủ trước đây của Lâm Vân, yên lặng xuất thần. Nàng đã không rõ bản thân mình đang suy nghĩ gì, chỉ cảm thấy rất là hư không.

Bỗng nhiên Xung Hi bật cười. Nàng nhớ tới lần mình cùng Lâm Vân đi tới quán bar Tình Nhân uống rượu Diễm Dương Băng kia. Nghĩ tới bộ dáng muốn uống nhưng lại không có ý tứ nói ra của Lâm Vân, khiến cho nàng muốn cười. Đột nhiên nàng cảm thấy Lâm Vân như một đứa bé.

Nàng cầm lấy điện thoại, lần nữa bấm số gọi cho Lâm Vân. Làm cho nàng kinh hỉ chính là, lần này đã có người nhấc máy.

- Alo?

Giọng nói quen thuộc của Lâm Vân truyền tới.

- Lâm Vân…Em là Xung Hi…

Thanh âm của Xung Hi có chút run rẩy.

Lâm Vân cũng đã nhận ra thanh âm của Xung Hi, liền mỉm cười. Chính mình đang chuẩn bị đi tới gặp nàng, không nghĩ tới nàng lại gọi điện thoại cho mình.

Nhưng ngay lập tức, tâm tình kích động của Xung Hi liền rơi xuống hầm băng. Bởi vì Lâm Vân tắt điện thoại. Vì sao một cuộc điện thoại hắn cũng không muốn nghe? Chẳng lẽ mình đáng ghét như vậy sao? Đây là lần đầu tiên nàng bị từ chối một cuộc điện thoại, mà vẫn là một người nam nhân mà nàng có cảm tình. Xung Hi chỉ cảm thấy trong mắt của mình mơ hồ có nước mắt đảo quanh.

- Chào em Xung Hi, gần đây có khỏe không?

Thanh âm của Lâm Vân đột ngột vang lên. Xung Hi sững sờ, nhìn điện thoại trong tay. Rõ ràng mình đã gác điện thoại rồi cơ mà, thanh âm kia từ đâu vọng lại vậy?

- Lâm Vân?

Xung Hi đã nhìn thấy Lâm Vân đứng ở trước mặt mình. Trái tim của nàng đột nhiên không có cách nào bình tĩnh trở lại. Vì sao lúc hắn tắt điện thoại, trong lòng của mình lại đau khổ như vậy? Còn khi hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình, tâm tình của mình lại trở về kích động rồi? Tuy nhiên, người này có vẻ yêu thích chui từ cửa sổ vào thì phải.

- Đúng vậy, không hoan nghênh à?

Lâm Vân thấy Xung Hi nước mắt rưng rưng, trong lòng lòng tự nhủ, cô nàng này sẽ không yếu ớt như vậy chứ? Bình thường cô ta rất mạnh mẽ cơ mà? Hay là đột nhiên bị bệnh rồi?

- Hình như em thích khóc nhè thì phải?

Tuy Lâm Vân không biết vì sao Xung Hi khóc, nhưng cũng biết có khả năng có quan hệ tới việc mình tắt cú điện thoại kia.

Đột nhiên Xung Hi rất muốn nhào vào lòng của Lâm Vân rồi đánh hắn, nhưng vẫn cố nhịn được. Nếu như vậy cũng thái quá chút. Mình mới quen hắn được bao lâu? Mặc dù mình rất muốn làm vậy, nhưng đây không phải là điều mình nên làm.

- Ai bảo…

Xung Hi vội vàng cầm lấy khăn mặt, lau nước mắt, rồi hỏi:

- Sao anh đột nhiên xuất hiện ở đây?

- À, anh đang có vài việc ở Thanh Hóa, thuận tiện tới thăm em một lát.

Lâm Vân thuân miệng nói.

Trong mắt Xung Hi lộ ra vẻ thất vọng. Hắn không phải cố ý tới gặp mình. Tuy nhiên, đảo mắt đã hồi phục tinh thần:

- Anh còn chưa ăn cơm phải không? Chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa nhé.

Lâm Vân lắc đầu nói:

- Mấy ngày nay anh có nhiều việc lắm, sợ là không có thời gian dùng cơm, anh gặp em một lát rồi đi luôn. Để lần sau vậy, nếu lần sau có thời gian anh sẽ dẫn em đi ăn cơm.

- A, anh phải đi luôn à?

Xung Hi vội vàng hỏi.

Lâm Vân có chút kỳ quái nhìn Xung Hi. Trong lòng tự nhủ,, đây cũng không phải nhà ta, ta đương nhiên phải đi rồi. Nghe khẩu khí của Xung Hi, giống như việc mình phải đi là việc không phải bình thường vậy.

- Thực xin lỗi, em…

Xung Hi có chút gian nan nhìn Lâm Vân. Nhất thời không biết nên nói cái gì.

Nhìn ánh mắt u oán của Xung Hi, Lâm Vân hiểu ra một ít. Thậm chí thiếu chút nữa nói đồng ý đi ra ngoài ăn cơm với nàng. Cũng may kịp thời nhịn được. Tranh thủ thời gian đưa một viên Tiên Nhan Đan cho Xung Hi nói:

- Em uống viên thuốc này đi. Sau khi uống xong chắc phải tắm rửa một lần.

- Đây là thuốc gì vậy?

Xung Hi nhận lấy viên thuốc trong tay của Lâm Vân. Viên thuốc này có một mùi thơm ngát, màu sắc rất là long lanh, trong suốt.

- Thuốc này…

Lâm Vân thật không biết nên nói thế nào cho phải. Chẳng lẽ nói đây là Tiên Nhan Đan, dùng để cải lão hoàn đồng sao?

Thấy bộ dáng ấp a ấp úng của Lâm Vân, lại nhìn đan dược phát ra mùi hương trong tay, thần sắc của Xung Hi bỗng nhiên tức giận. Nàng không phải là đồ ngốc. Ở một niên đại mà phổ biến như vậy, nàng cũng biết một số xuân dược. Bình thường, những dược vật có thể phát ra mùi hương như vậy, có thể kích thích bản năng nguyên thủy của con người.

Xung Hi cảm giác trong lòng hư không. Nàng không nghĩ tới Lâm Vân lại là loại người như thế. Mình vốn không có bệnh gì cả, cho mình uống một viên thuốc phát ra mùi thơm như vậy, còn bảo rằng uống xong phải tắm rửa một lần. Tâm tư của hắn đã quá rõ ràng rồi còn gì.

“Tôi mời anh ra ngoài ăn cơm, để có thể ở bên anh lâu hơn, chẳng lẽ anh còn không rõ tâm tư của tôi sao? Sớm muộn gì tôi chẳng phải là người của anh? Vì sao anh còn muốn làm như vậy? Chẳng lẽ ngay một thời gian ngắn cũng không chịu được?”

Vì thương tâm nàng liền rơi nước mắt. Lâm Vân thấy bộ dáng của Xung Hi như vậy âm thầm kêu khổ. Mình là người không sợ cái gì, nhưng chỉ sợ nước mắt của nữ nhân. Tranh thủ thời gian rời đi thôi. Nghĩ tới đây, vội vàng nói:

- À, anh phải đây, lần sau gặp lại.

Lâm Vân nói xong, liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Hắn thích đi vào từ cửa sổ, cũng thích đi ra từ đó.

- Anh chờ một chút, em sẽ làm như điều anh muốn.

Xung Hi đột nhiên bỏ viên đan dược vào trong miệng rồi nuốt xuống. Chính nàng cũng không biết vì sao mình làm vậy. Là muốn trả thù Lâm Vân hay muốn tra tấn chính mình?

Nhưng Lâm Vân đã đi không thấy tung tích, Xung Hi càng thương tâm.

“Lâm Vân, anh là tên hỗn đản. Anh cho tôi uống loại thuốc này, rồi anh chạy đi, vậy tôi phải làm sao bây giờ?”

Xung Hi cũng biết, sau khi uống loại thuốc này, phải có quan hệ với nam nhân ngay. Một khi không làm chuyện đó, dược tính càng lợi hại, càng gây thưởng tổn lớn tới nàng. Mà viên thuốc kia có mùi thơm như vật, nếu không quan hệ với nam nhân, chẳng lẽ mình sẽ bị dày vò cho đến chết sao?

Nguyên lai mình thực sự yêu người này. Tuy rất thương tâm khi Lâm Vân cho mình uống viên thuốc như vậy, nhưng mình vẫn y nguyên làm theo nguyện vọng của hắn mà nuốt vào. Nhưng yêu hắn? Điều này có thể sao? Hay đó là chỉ một sự hờn dỗi, hoặc là muốn báo ân hắn? Hẳn là báo ân, bởi mình thiếu nợ hắn quá nhiều.

Xung Hi thực không biết rốt cuộc bản thân mình đang nghĩ gì? Nếu như trong lòng không có Lâm Vân, nàng có khả năng uống viên thuốc kia sao? Phỏng chừng, cho dù dùng dao bức vào cổ của nàng, nàng cũng không muốn uống.

Vô luận như thế nào, mình đã uống thuốc rồi, nhưng Lâm Vân lại đi. Xung Hi đột nhiên có chút hứng thú rã rời. Tự giễu cười, có lẽ mình thực sự là con ngốc.

Nhưng đảo mắt Xung Hi đã cảm thấy không đúng. Mặc dù chưa từng uống qua loại thuốc như vậy, nhưng cũng biết dấu hiệu sau khi uống xong, toàn thân phải khô nóng mới đúng. Nhưng sau khi uống xong viên thuốc kia, chỉ cảm thấy cả người rất nhẹ nhàng, hơn nữa vừa tới cổ, nó đã tan ra rồi.

Một cảm giác vô cùng thoải mái xông lên đỉnh đầu. Không có cảm giác khó chịu nào, chỉ có một sự yên lặng nhàn nhạt.

Đây là thuốc gì vậy? Rõ ràng tạo cho người ta một cảm giác yên lặng. Cảm giác giống như mình đang ở bên cạnh Lâm Vân vậy. Sao có thể chân thật như thế? Nhưng lập tức, cả người nàng đã chảy ra một ít tạp chất.

## 383. Chương 313: Truy Đuổi

Xung Hi tranh thủ thời gian đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Nhìn làn da trở nên bóng loáng và trắng nõn của mình, Xung Hi liền chấn động. Làn da của nàng vốn rất là trơn bóng, không nghĩ tới sau khi uống viên thuốc kia, nó càng thêm nõn nà.

Toàn thân là một cảm giác rất thoải mái, tựa hồ thể chất của mình đã hơn trước kia rất nhiều. Vốn dung mạo xinh đẹp càng thêm vẻ thanh lệ khả ái. Một vài cái mụn trên mặt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết trước gương.

Xung Hi nhìn dáng người lồi lõm của mình, đây là thân hình mà bất luận người nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt. Ngay cả bản thân nàng cũng không nhịn được nhìn mấy lần.

Xung Hi liền biết Lâm Vân cho nàng không phải là loại xuân dược kia. Mà một loại dược vô cùng trân quý để làm tăng dung nhan cho nữ nhân. Không ngờ mới uống trong một thời gian ngắn, nó lại có hiệu quả rõ rệt như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi, cho dù bán cả công ty của mình, không biết có thể mua được một viên như vậy hay không?

Trên thế giới còn có loại đan dược thần kỳ như vậy? Lâm Vân thực sự là thần tiên sao?

Vô luân Lâm Vân có phải là thần tiên hay không, Xung Hi cũng biết mình đã trách lầm hắn. Một cảm giác hạnh phúc dạt dào lan tới khắp người nàng. Cảm giác không thoải mái kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Một viên thuốc quý báu như vậy, hắn cũng có thể đưa cho mình uống.

Khó trách hắn nói sau khi uống xong phải tắm rửa. Nguyên lai ý của hắn là như vậy. Vì sao mình lại suy nghĩ xấu xa như thế chứ? Thật sự là xấu hổ. Có lẽ trong tiềm thức, mình không hy vọng Lâm Vân dùng chiêu số kia với mình.

Nhưng đảo mắt Xung Hi đã tức giận đùng đùng, nhìn cái gương lầu bầu mắng:

- Lâm Vân, anh là tên hỗn đản, bại hoại, đầu đất….

Xung Hi mắng được vài câu, đột nhiên bật cười. Lâm Vân có nhiều trứng như vậy sao? Không biết nghĩ tới điều gì, Xung Hi phì một tiếng, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng.

(Nguyên văn câu chửi của Xung Hi là hỗn đản, phôi đản, sỏa đản. Mà đản trong tiếng Trung là trứng. Mà trứng là gì chắc anh em cũng hiểu )

….

Lâm Vân không biết Xung Hi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đang bay tới chỗ xuất hiện vật thể lạ ở Nam Băng Dương. Hắn muốn hôm nay tìm được hai người bịt mặt, rồi sau đó lập tức đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân.

Lâm Vân lựa chọn dọc theo căn cứ bị phá hủy ở Amazon kiểm tra một vòng. Bởi vì nơi này đã từng là căn cứ của hội liên hiệp đặc công. Hơn nữa còn là một nơi bị những kẻ không rõ thân phận phá hủy. Có lẽ đi qua nơi này có thể phát hiện ra đầu mối gì đó.

Quyết định tạm thời này không để cho Lâm Vân thất vọng. Ở phía xa ngoài 160km, hắn phát hiện một vật thể hình thoi màu trắng lơ lửng trên mặt. Trong lòng Lâm Vân mừng rỡ, vật thế màu trắng này thoạt nhìn giống như một thiết bị để bay vậy.

Tuy nhiên, khi thần thức của Lâm Vân quét tới cái vật thể kia. Giống như đã làm kinh động tới nó vậy. Đột nhiên nó phóng tốc độ rồi bay mất hút ở đường chân trời.

Đã gặp được thứ như vậy, Lâm Vân tất nhiên sẽ không buông tha rồi. Liền đuổi theo ở phía sau. Rất nhanh, vật thể hình thoi kia đã lần nữa xuất hiện trong phạm vi của thần thức. Vật thể biết bay màu trắng này có vẻ như rất kỳ quái là có cái gì có thể đuổi theo nó.

Vật thể hình thoi không ngừng tăng tốc độ, nhưng vẫn phát hiện Lâm Vân đuổi theo phía sau. Lâm Vân nhìn tốc độ phi hành của vật thể này, rõ ràng không chậm hơn mình. Trong lòng rất kinh ngạc. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất muốn bắt được vật thể hình thoi kia.

Tốc độ phi hành của vật thể này đã tới giới hạn. Nhưng nó vẫn bị Lâm Vân dần dần kéo gần cự ly. Tựa hồ cảm giác trốn không thoát sự truy đuổi của Lâm Vân. Hai luồng ánh sáng nhanh chóng bắn về phía của Lâm Vân. Lâm Vân đã dùng thần thức phát hiện ra hai luồng ánh sáng đó, liền lập tức bay dời đi vài trăm mét. Dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo.

Ánh sáng bị bắn hút, thần thức của Lâm Vân đã cảm nhận được sự kinh hoàng từ hai người bên trong của vật thẻ kia. Thần thức của Lâm Vân lại quét vào, lờ mờ trông thấy hai bóng người. Bọn chúng đều đeo một tấm vải đen kỳ quái. Xem ra hai người kia chính là hai người bịt mắt mà mình muốn tìm. Mà vật thể hình thoi này không biết là vật gì, tốc độ lại có thể nhanh như vậy.

Tuy nhiên, Lâm Vân khẳng định vật thể này không phải là đĩa bay có thể du hành xuyên không gian. Tốc độ của thứ này còn chậm hơn mình, sao có thể du hành trong vũ trụ được.

Vật thể hình thoi đang lao nhanh đột nhiên dừng lại. Lâm Vân sững sờ,, lập tức biết nó đã bỏ ý chạy trốn. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Dừng lại để đối phó với ta sao? Chỉ cần ta cẩn thận một chút là được.

Lâm Vân giảm tốc độ, khi sắp tiếp cận vật thể hình thoi kia, thì đột nhiên một tiếng rít gào vang lên. Phần đuôi của vật thể hình thoi đang phóng ra một chùm ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lâm Vân ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy độ nóng và sự nguy hiểm của chùm ánh sáng đó.

Có thể tạo ra một thứ ánh sáng nóng như vậy, mà vật thể hình thoi không bị gì. Rốt cuộc nó được chế tạo bằng vật liệu gì vậy? Vì sao không bị hòa tan? Nhưng Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều hơn, phạm vi của chùm ánh sáng kia càng ngày càng lớn. Từ mấy trăm mét tới mấy nghìn mét chỉ trong một chớp mắt mà thôi. Ngay lập tức, chùm ánh sáng kia sắp bao bọc Lâm Vân lại.

Lâm Vân hoảng hốt. Nếu bị thứ ánh sáng này bao bọc lại, mình làm gì còn mệnh mà sống nữa. Trong đầu đã không kịp nghĩ ánh sáng này là ánh sáng gì, liền chạy trối chết. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung, đồng thời dùng lực lượng Tinh Vân tạo một cái vòng bảo vệ sau lưng.

- Rắc rắc rắc..

Lâm Vân thậm chí có thể nghe thấy vòng bảo hộ của mình bị thứ ánh sáng kia thiêu hủy. Có lẽ vòng bảo hộ không chịu nổi tia sáng kia lao tới.

Mãi tới khi bay lên tới 20km trên không, tia sáng kia mới chậm dần lại. Nhưng tinh lực của Lâm Vân cũng đã bị héo rũ nghiêm trọng. Tuy tránh được một kiếp, nhưng quần áo của hắn đã bị cháy không ra bộ dáng gì.

Lâm Vân thở phào một tiếng. Nhìn vật thể hình thoi vẫn đỗ ở đấy, trong lòng liền tức giận. Hắn chậm rãi bay tới đó, nhưng rất là cẩn thận. Một khi phát hiện đồ chơi kia lại bắn ra chùm ánh sáng, vậy thì lập tức chạy trốn.

Quả nhiên, khi Lâm Vân tới gần, toàn thân của vật thể hình thoi kia lại phát ra chùm sáng bạc. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức bay đi mấy km. Nhưng chùm ánh sáng kia chỉ sáng lên mà thôi, không hề có dấu hiệu công kích gì cả. Lâm Vân sững sờ tại chỗ, bay đến một khoảng cách khá xa thì dùng thần thức quan sát vật thể kia.

Bỗng vang lên vài tiếng Oanh oanh cực lớn. Vật thể hình thoi kia rõ ràng bị nổ tung. Uy lực nổ của nó không thua kém gì một quả bom nguyên tử.

Lâm Vân nghĩ thầm, sao đột nhiên lại phát nổ nhỉ? Tuy nhiên, lập tức hắn đã hiểu. Xem ra vật thể kia biết không thể tránh được sự theo dõi của mình, nên một kích vừa rồi là môt kích lợi hại nhất của nó. Nhưng rõ ràng còn không xử lý được mình. Phỏng chừng một kích kia đã dùng gần hết năng lượng của vật thể. Đã cảm thấy không trốn thoát được, vậy thì nó lựa chọn tự bạo.

Lâm Vân thầm than một tiếng. Đáng tiếc, vật thể có thể phi hành kia thật không tồi. Nếu có thể lấy được, thì dùng nó để di chuyển, đỡ phải mất tinh lực để bay. Chỉ là không nghĩ tới nó lại tự phát nổ.

Mặc kệ hai tên kia tới đây làm gì, dù sao Lâm Vân cũng đã giết bọn chúng. Dù không biết được lai lịch và lấy được tài liệu từ bọn chúng, nhưng Lâm Vân không muốn quan tâm. Nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân.

Một số tài liệu để bố trí trận pháp có thể mua được ở các thành phố. Nhưng một vài khoáng thạch và vật phẩm kỳ lạ qý hiếm, nhất định phải tự đi tìm. Lâm Vân gọi điện thoại cho Lâm Lộ Trọng, nói cho ông ta biết rằng hai người bịt mặt kia đã bị mình giết. Lại nhờ ông ta để ý tập đoàn Vân Môn một chút.

Sau khi chuẩn bị xong số tài liệu để bày trận, lúc tới Côn Luân đã là ba ngày sau.

Mặc dù còn nhiều tài liệu không có nhưng Lâm Vân đã cố hết sức rồi.

Núi Côn Luân, hay còn được gọi là Côn Luân Hư, đồi Côn Luân hoặc núi Ngọc, là một dãy núi lớn của Châu Á. Cũng là dãy núi lớn nhất ở phía tây Trung Quốc. Dãy núi này bắt đầu ở phía tây cao nguyên Tân Cương thuộc Tây Tạng, kéo dài tới khu vực Thanh Hải, chiều dài tổng cộng ước chừng là 2500km. Điều này còn chưa tính là gì. Độ cao của dãy núi này so với mực nước biển là 6000m, đây là độ cao khá lớn.

Lúc Lâm Vân tới đây thì mới biết vì sao chỗ này gọi là Địa Ngục Môn. Còn chưa đi vào đã cảm giác một cỗ âm lãnh. Núi non ở đây trùng trùng điệp điệp, kéo dài không biết tới đâu, chỉ thấy trước mắt là mảnh bao la tuyết trắng.

Núi Địa Ngục Môn cũng không phải khó tìm. Lâm Vân vừa tới đó đã nhìn thấy xung quanh cốc Tử Vong có rất nhiều xương trắng. Còn thỉnh thoảng có vài tia chớp ở phía trên, làm cho người ta có cảm giác âm trầm đáng sợ.

## 384. Chương 313: Truy Đuổi

Xung Hi tranh thủ thời gian đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ. Nhìn làn da trở nên bóng loáng và trắng nõn của mình, Xung Hi liền chấn động. Làn da của nàng vốn rất là trơn bóng, không nghĩ tới sau khi uống viên thuốc kia, nó càng thêm nõn nà.

Toàn thân là một cảm giác rất thoải mái, tựa hồ thể chất của mình đã hơn trước kia rất nhiều. Vốn dung mạo xinh đẹp càng thêm vẻ thanh lệ khả ái. Một vài cái mụn trên mặt cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ để lại một khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết trước gương.

Xung Hi nhìn dáng người lồi lõm của mình, đây là thân hình mà bất luận người nam nhân nào cũng không thể cự tuyệt. Ngay cả bản thân nàng cũng không nhịn được nhìn mấy lần.

Xung Hi liền biết Lâm Vân cho nàng không phải là loại xuân dược kia. Mà một loại dược vô cùng trân quý để làm tăng dung nhan cho nữ nhân. Không ngờ mới uống trong một thời gian ngắn, nó lại có hiệu quả rõ rệt như vậy. Nàng thậm chí hoài nghi, cho dù bán cả công ty của mình, không biết có thể mua được một viên như vậy hay không?

Trên thế giới còn có loại đan dược thần kỳ như vậy? Lâm Vân thực sự là thần tiên sao?

Vô luân Lâm Vân có phải là thần tiên hay không, Xung Hi cũng biết mình đã trách lầm hắn. Một cảm giác hạnh phúc dạt dào lan tới khắp người nàng. Cảm giác không thoải mái kia đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Một viên thuốc quý báu như vậy, hắn cũng có thể đưa cho mình uống.

Khó trách hắn nói sau khi uống xong phải tắm rửa. Nguyên lai ý của hắn là như vậy. Vì sao mình lại suy nghĩ xấu xa như thế chứ? Thật sự là xấu hổ. Có lẽ trong tiềm thức, mình không hy vọng Lâm Vân dùng chiêu số kia với mình.

Nhưng đảo mắt Xung Hi đã tức giận đùng đùng, nhìn cái gương lầu bầu mắng:

- Lâm Vân, anh là tên hỗn đản, bại hoại, đầu đất….

Xung Hi mắng được vài câu, đột nhiên bật cười. Lâm Vân có nhiều trứng như vậy sao? Không biết nghĩ tới điều gì, Xung Hi phì một tiếng, khuôn mặt liền trở nên đỏ bừng.

(Nguyên văn câu chửi của Xung Hi là hỗn đản, phôi đản, sỏa đản. Mà đản trong tiếng Trung là trứng. Mà trứng là gì chắc anh em cũng hiểu )

….

Lâm Vân không biết Xung Hi suy nghĩ nhiều như vậy, hắn đang bay tới chỗ xuất hiện vật thể lạ ở Nam Băng Dương. Hắn muốn hôm nay tìm được hai người bịt mặt, rồi sau đó lập tức đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân.

Lâm Vân lựa chọn dọc theo căn cứ bị phá hủy ở Amazon kiểm tra một vòng. Bởi vì nơi này đã từng là căn cứ của hội liên hiệp đặc công. Hơn nữa còn là một nơi bị những kẻ không rõ thân phận phá hủy. Có lẽ đi qua nơi này có thể phát hiện ra đầu mối gì đó.

Quyết định tạm thời này không để cho Lâm Vân thất vọng. Ở phía xa ngoài 160km, hắn phát hiện một vật thể hình thoi màu trắng lơ lửng trên mặt. Trong lòng Lâm Vân mừng rỡ, vật thế màu trắng này thoạt nhìn giống như một thiết bị để bay vậy.

Tuy nhiên, khi thần thức của Lâm Vân quét tới cái vật thể kia. Giống như đã làm kinh động tới nó vậy. Đột nhiên nó phóng tốc độ rồi bay mất hút ở đường chân trời.

Đã gặp được thứ như vậy, Lâm Vân tất nhiên sẽ không buông tha rồi. Liền đuổi theo ở phía sau. Rất nhanh, vật thể hình thoi kia đã lần nữa xuất hiện trong phạm vi của thần thức. Vật thể biết bay màu trắng này có vẻ như rất kỳ quái là có cái gì có thể đuổi theo nó.

Vật thể hình thoi không ngừng tăng tốc độ, nhưng vẫn phát hiện Lâm Vân đuổi theo phía sau. Lâm Vân nhìn tốc độ phi hành của vật thể này, rõ ràng không chậm hơn mình. Trong lòng rất kinh ngạc. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất muốn bắt được vật thể hình thoi kia.

Tốc độ phi hành của vật thể này đã tới giới hạn. Nhưng nó vẫn bị Lâm Vân dần dần kéo gần cự ly. Tựa hồ cảm giác trốn không thoát sự truy đuổi của Lâm Vân. Hai luồng ánh sáng nhanh chóng bắn về phía của Lâm Vân. Lâm Vân đã dùng thần thức phát hiện ra hai luồng ánh sáng đó, liền lập tức bay dời đi vài trăm mét. Dùng tốc độ nhanh hơn đuổi theo.

Ánh sáng bị bắn hút, thần thức của Lâm Vân đã cảm nhận được sự kinh hoàng từ hai người bên trong của vật thẻ kia. Thần thức của Lâm Vân lại quét vào, lờ mờ trông thấy hai bóng người. Bọn chúng đều đeo một tấm vải đen kỳ quái. Xem ra hai người kia chính là hai người bịt mắt mà mình muốn tìm. Mà vật thể hình thoi này không biết là vật gì, tốc độ lại có thể nhanh như vậy.

Tuy nhiên, Lâm Vân khẳng định vật thể này không phải là đĩa bay có thể du hành xuyên không gian. Tốc độ của thứ này còn chậm hơn mình, sao có thể du hành trong vũ trụ được.

Vật thể hình thoi đang lao nhanh đột nhiên dừng lại. Lâm Vân sững sờ,, lập tức biết nó đã bỏ ý chạy trốn. Trong nội tâm âm thầm cười lạnh. Nhìn xem ngươi còn chạy đi đâu. Dừng lại để đối phó với ta sao? Chỉ cần ta cẩn thận một chút là được.

Lâm Vân giảm tốc độ, khi sắp tiếp cận vật thể hình thoi kia, thì đột nhiên một tiếng rít gào vang lên. Phần đuôi của vật thể hình thoi đang phóng ra một chùm ánh sáng cực kỳ chói mắt. Lâm Vân ở khoảng cách xa như vậy cũng cảm thấy độ nóng và sự nguy hiểm của chùm ánh sáng đó.

Có thể tạo ra một thứ ánh sáng nóng như vậy, mà vật thể hình thoi không bị gì. Rốt cuộc nó được chế tạo bằng vật liệu gì vậy? Vì sao không bị hòa tan? Nhưng Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều hơn, phạm vi của chùm ánh sáng kia càng ngày càng lớn. Từ mấy trăm mét tới mấy nghìn mét chỉ trong một chớp mắt mà thôi. Ngay lập tức, chùm ánh sáng kia sắp bao bọc Lâm Vân lại.

Lâm Vân hoảng hốt. Nếu bị thứ ánh sáng này bao bọc lại, mình làm gì còn mệnh mà sống nữa. Trong đầu đã không kịp nghĩ ánh sáng này là ánh sáng gì, liền chạy trối chết. Lâm Vân dùng tốc độ nhanh nhất bay lên không trung, đồng thời dùng lực lượng Tinh Vân tạo một cái vòng bảo vệ sau lưng.

- Rắc rắc rắc..

Lâm Vân thậm chí có thể nghe thấy vòng bảo hộ của mình bị thứ ánh sáng kia thiêu hủy. Có lẽ vòng bảo hộ không chịu nổi tia sáng kia lao tới.

Mãi tới khi bay lên tới 20km trên không, tia sáng kia mới chậm dần lại. Nhưng tinh lực của Lâm Vân cũng đã bị héo rũ nghiêm trọng. Tuy tránh được một kiếp, nhưng quần áo của hắn đã bị cháy không ra bộ dáng gì.

Lâm Vân thở phào một tiếng. Nhìn vật thể hình thoi vẫn đỗ ở đấy, trong lòng liền tức giận. Hắn chậm rãi bay tới đó, nhưng rất là cẩn thận. Một khi phát hiện đồ chơi kia lại bắn ra chùm ánh sáng, vậy thì lập tức chạy trốn.

Quả nhiên, khi Lâm Vân tới gần, toàn thân của vật thể hình thoi kia lại phát ra chùm sáng bạc. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức bay đi mấy km. Nhưng chùm ánh sáng kia chỉ sáng lên mà thôi, không hề có dấu hiệu công kích gì cả. Lâm Vân sững sờ tại chỗ, bay đến một khoảng cách khá xa thì dùng thần thức quan sát vật thể kia.

Bỗng vang lên vài tiếng Oanh oanh cực lớn. Vật thể hình thoi kia rõ ràng bị nổ tung. Uy lực nổ của nó không thua kém gì một quả bom nguyên tử.

Lâm Vân nghĩ thầm, sao đột nhiên lại phát nổ nhỉ? Tuy nhiên, lập tức hắn đã hiểu. Xem ra vật thể kia biết không thể tránh được sự theo dõi của mình, nên một kích vừa rồi là môt kích lợi hại nhất của nó. Nhưng rõ ràng còn không xử lý được mình. Phỏng chừng một kích kia đã dùng gần hết năng lượng của vật thể. Đã cảm thấy không trốn thoát được, vậy thì nó lựa chọn tự bạo.

Lâm Vân thầm than một tiếng. Đáng tiếc, vật thể có thể phi hành kia thật không tồi. Nếu có thể lấy được, thì dùng nó để di chuyển, đỡ phải mất tinh lực để bay. Chỉ là không nghĩ tới nó lại tự phát nổ.

Mặc kệ hai tên kia tới đây làm gì, dù sao Lâm Vân cũng đã giết bọn chúng. Dù không biết được lai lịch và lấy được tài liệu từ bọn chúng, nhưng Lâm Vân không muốn quan tâm. Nhiệm vụ trước mắt của hắn chính là đi tới núi Địa Ngục Môn ở Côn Luân.

Một số tài liệu để bố trí trận pháp có thể mua được ở các thành phố. Nhưng một vài khoáng thạch và vật phẩm kỳ lạ qý hiếm, nhất định phải tự đi tìm. Lâm Vân gọi điện thoại cho Lâm Lộ Trọng, nói cho ông ta biết rằng hai người bịt mặt kia đã bị mình giết. Lại nhờ ông ta để ý tập đoàn Vân Môn một chút.

Sau khi chuẩn bị xong số tài liệu để bày trận, lúc tới Côn Luân đã là ba ngày sau.

Mặc dù còn nhiều tài liệu không có nhưng Lâm Vân đã cố hết sức rồi.

Núi Côn Luân, hay còn được gọi là Côn Luân Hư, đồi Côn Luân hoặc núi Ngọc, là một dãy núi lớn của Châu Á. Cũng là dãy núi lớn nhất ở phía tây Trung Quốc. Dãy núi này bắt đầu ở phía tây cao nguyên Tân Cương thuộc Tây Tạng, kéo dài tới khu vực Thanh Hải, chiều dài tổng cộng ước chừng là 2500km. Điều này còn chưa tính là gì. Độ cao của dãy núi này so với mực nước biển là 6000m, đây là độ cao khá lớn.

Lúc Lâm Vân tới đây thì mới biết vì sao chỗ này gọi là Địa Ngục Môn. Còn chưa đi vào đã cảm giác một cỗ âm lãnh. Núi non ở đây trùng trùng điệp điệp, kéo dài không biết tới đâu, chỉ thấy trước mắt là mảnh bao la tuyết trắng.

Núi Địa Ngục Môn cũng không phải khó tìm. Lâm Vân vừa tới đó đã nhìn thấy xung quanh cốc Tử Vong có rất nhiều xương trắng. Còn thỉnh thoảng có vài tia chớp ở phía trên, làm cho người ta có cảm giác âm trầm đáng sợ.

## 385. Chương 314 (1): Chiến Đấu Thảm Thiết

Vài tia điện rơi xuống bên cạnh Lâm Vân, Lâm Vân tranh thủ thời gian dùng tinh lực tạo một vòng bảo hộ rồi đi nhanh vào bên trong. Không nghĩ tới cốc Tử Vong này thoạt nhìn không lớn, nhưng khi đi vào thì lại mênh mông vô bờ.

Lâm Vân cũng minh bạch vì sao có nhiều động vật chết ở chỗ này như vậy. Một là vì nơi này có rất nhiều tia chớp. Cho dù không chết bị tia chớp đánh trúng thì cũng bị tên Lưu Vu và hai người đệ tử của y đánh chết.

Lâm Vân thầm nghĩ cái tên Lưu Vu kia chết cũng không hết tội. Không biết bọn chúng đã giết bao nhiêu người rồi. Nhất định là người xâm nhập vào đều bị bọn chúng giết chết.

Kết giới của Côn Luân Tiên Cảnh và Địa Ngục Môn không phải rất khó tìm. Có lẽ đối với một người bình thường, tìm vô số năm cũng không có biện pháp nào vào được. Nhưng với Lâm Vân, người đã nghiên cứu trận pháp và cấm chế lâu như vậy, thì rất dễ dàng tìm thấy kết giới trong cốc Tử Vong.

Ở bên cạnh không xa có một sơn động rất lớn. Sơn động đó bị cấm chế che dấu. Mặc dù cấm chế ở đây phức tạp hơn nhiều so với cấm chế vào Bát Quái Môn ở núi Tây Lương. Nhưng với nhãn lực hiện tại của Lâm Vân, vẫn có thể nhìn ra.

Lâm Vân không chút do dự đi vào sơn động đó. Xem ra nơi này chính là nơi sinh sống của tên Lưu Vu kia. Ở trong chỉ có một vài đồ dùng sinh hoạt hàng ngày. Lâm Vân cố ý tìm vài vòng, nhưng chỉ phát hiện được một ít tài liệu. Mà nửa khối linh thạch cũng không thấy. Thầm than các Luyện Khí Sĩ thật là nghèo kiết xác.

Vì thời gian cấp bách, nên Lâm Vân dùng cả ngày lẫn đêm để bố trí mấy trận pháp. Hai ngày sau, tài liệu trong tay của Lâm Vân đã sử dụng hết, trận pháp cũng bố trí được trên trăm cái.

Nhưng Lâm Vân không có một chút cao hứng nào. Những trận pháp này muốn ngăn cản tu sĩ Nguyên Anh một tiếng cũng khó khăn. Nói gì tới bốn mươi tám tiếng. Thần sắc của Lâm Vân rất chán chường, không biết nên làm thế nào cho phải.

Chỉ còn hơn hai mươi tiếng nữa là Lão tổ kia đi ra rồi. Lâm Vân buồn bực ngồi xuống đất. Chẳng lẽ mình phải nhận mệnh sao?

Kiểm tra Tinh Giới của mình, không có bất kỳ một thứ nào có lực công kích mạnh. Đều toàn là một ít vật phẩm bình thường. Lợi hại nhất chính là thanh thiết kiếm mà tìm được ở Thập Bát Lí Trang. Trừ cái đó ra còn có Phi Vân Trùy và số linh thạch mà Vũ Tích đưa cho mình. Cộng thêm hai mươi viên linh thạch của mình mà thôi.

Tuy nhiên còn có một thẻ ngọc còn chưa nhìn. Lúc đầu ở trên hòn đảo nhỏ kia, do thần thức của mình quá thấp nên không nhìn thấy, không biết hiện tại thế nào. Cái thẻ ngọc này chính là tìm được ở núi tuyết Misimi. Lâm Vân thử dùng thần thức kiểm tra.

Khiến hắn kinh hỉ đó là hắn có thể nhìn thấy chữ ở bên trên tấm thế ngọc. Xem ra phải tu vị ba sao mới đủ. Tuy nhiên, Lâm Vân lại rơi vào thất vọng. Ở trên cái thẻ ngọc này chỉ ghi chép đơn giản một số tâm đắc khi tu luyện và giới thiệu một vài khu vực kỳ bí mà thôi.

Về sau thì không nhìn được, chỉ thấy mơ hồ. Xem ra là do thần trí của mình vẫn không đủ. Chỉ có thể nhìn thấy một phần.

Lâm Vân chán nản thu hồi thẻ ngọc lại, tâm tình càng thêm buồn bực. Nếu như tên lão tổ Côn Luân kia lúc đi đường bị ngã chết thì thật tốt. Đỡ phải lo lắng y có thể đi ra hại người. Nhưng một lão tổ cấp Nguyên Anh có thể ngã chết sao? Lâm Vân chỉ tự sướng mà thôi, chứ không có biện pháp nào cả.

Vài tiếng Oanh oanh vang lên, cả kết giới đều run rẩy. Lâm Vân liền biết lão tổ Côn Luân muốn đi ra. Trong lòng lập tức khẩn trương.

Lâm Vân muốn đợi y ra rồi nghĩ biện pháp chặn y lại, chẳng hạn như tâm sự với y một lúc. Nhưng trong chớp mắt Lâm Vân đã buông tha cho ý nghĩ này. Nói chuyện với y cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Đây chính là Nguyên Anh lão quái a. Lúc vừa ra khẳng định y đã phát hiện ra khốn trận của mình. Còn không bằng thừa dịp chân khí của y đang tán loạn, thừa dịp đánh lén.

Một thân ảnh vừa mới mơ hồ xuất hiện, còn không ngưng thực, Lâm Vân đã cầm cây kiếm sắt, dùng tinh lực toàn thân chém xuống.

Vài tiếng nổ Oành oành vang lên. Kiếm sắt đã chém trúng vào mặt của hư ảnh. Một tiếng kêu rên rỉ tức giận truyền tới. Chiêu đánh lén vừa rồi của Lâm Vân nhất định đã làm y bị thương. Đang chuẩn bị tiếp tục ra chiêu, thì một thân ảnh cao lớn đã xuất hiện. Là một tên đạo sĩ trung niên.

- Lá gan thật không nhỏ, ngươi là đệ tử của ai? Ủa…

Tên đao sĩ kia ồ lên một tiếng, đột nhiên im lặng, sắc mặt càng thêm âm trầm. Y biết lần tập kích này không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý. Nhìn những trận pháp xung quanh kia là biết.

Lâm Vân nhìn người đạo sĩ trung niên này nắm lấy thanh kiếm của mình, là biết y chính là lão tổ Côn Luân. Tròng lòng lập tức chìm tới đáy cốc. Hắn chưa từng gặp qua tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng thật không ngờ mình lại kém y xa như vậy, thế này còn đánh đấm gì nữa.

Còn muốn ngăn trở y bốn mươi tám tiếng? Cho dù bốn mươi tám giây cũng khó khăn.

Lâm Vân biết mình sắp phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng lại rất nhanh nghĩ ra đối sách khác. Cho dù mình sắp chết cũng phải cho y khó chịu một chút. Nhưng tu vị hiện tại của mình chỉ có ba sao, muốn tự bạo thì cũng chỉ có thể làm cho người này bị thương mà thôi. Thậm chí mình chưa bạo tinh thì đã bị y giết chết rồi.

- Ngươi là đệ tử của ai? Nói, những đệ tử trông coi Địa Ngục Môn đi đâu rồi?

Đạo sĩ trung niên lửa giận ngút trời hỏi.

- Tôi chính là người trông coi Địa Ngục Môn. Sư huynh của tôi nói rằng mấy ngày nay sẽ xuất hiện quái vật ở chỗ này. Nên bảo tôi thiết kế vòng phòng hộ cho chắc chắn. Vì sao người đi ra lại là ông? Thật là kỳ quái.

Vẻ mặt của Lâm Vân kỳ quái, nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ kia.

- Hừ, trong cơ thể của người có ba ngôi sao, ngươi không phải là Luyện Khí Sĩ. Nhanh chóng khai báo, ta còn cho ngươi chết toàn thây.

Đạo sĩ trung niên hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đã đi tới cái hang động cực lớn kia. Mà những trận pháp mà mình bố trí, trong mắt y cơ hồ như không có vậy.

Khóe mắt của Lâm Vân run rẩy, rất nhanh lấy một viên Tạo Hóa Đan bỏ vào miệng. Hiện tại hắn không có bất kỳ thủ đoạn nào khác. Chỉ có ba viên Tạo Hóa Đan và sáu viên Tiên Tủy Đan không rõ tác dụng. Lúc này đã bất kể sống chết, uống xong rồi nói sau. Vừa nuối Tạo Hóa Đan vào bụng, còn chưa kịp uống Tiên Tủy Đan thì tên đạo sĩ kia đã xuất hiện trước mặt hắn.

- Vừa rồi ngươi nuốt cái gì vậy?

Tên đạo sĩ lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Khí thế bốc lên trên người y, cơ hồ ép Lâm Vân muốn thổ huyết. Người này không thể là giả được. Y chính là lão tổ cấp Nguyên Anh của Côn Luân.

Nhưng Lâm Vân không có cách nào nói chuyện. Tạo Hóa Đan vừa vào bụng đã bị hòa tan. Từng đợt linh lực cực lớn lan tỏa khăp cơ thể. Lâm Vân căn bản không kịp luyện hóa số linh lực này. Hắn chỉ cảm thấy cơ thể như muốn nổ tung vậy. Hiện tại hắn chỉ muốn đem lực lượng trong cơ thể này tản ra ngoài. Bằng không mình sẽ bị nổ cho banh xác.

Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân đánh một chưởng về phía lão tổ Côn Luân. Tốc độ rõ ràng nhanh hơn bình thường gấp mười lần. Nhưng đầu óc của Lâm Vân đã trở nên rối loạn. Hắn chỉ còn có một tia ý thức, chính là muốn tiêu diệt tên đạo sĩ kia.

Lão tổ Côn Luân thấy Lâm Vân dám đánh mình, hừ lạnh môt tiếng, hời hợt vung tay. Một tiếng Oanh vang lên, y liền biến sắc, một ngum máu tươi lập tức phun ra ngoài. Vị lão tổ này thật không ngờ một chưởng kia của Lâm Vân lại mạnh hơn mấy chục lần cái chiêu đánh lén vừa nãy. Do khinh thường nên mới chịu thiệt thòi.

Lâm Vân đánh ra được một chưởng, lòng bàn tay rõ ràng buông lỏng, khí thế và tu vị không ngừng tăng lên cao. Răng rắc một tiếng, cơ thể đã ngưng kết tới bốn sao. Nhưng tinh lực vẫn không ngừng đổ về, không ngừng bành trướng.

Lâm Vân thì vô ý thức liên tục đánh về phía lão tổ Côn Luân. Cứ mỗi chưởng đánh ra, hắn lại cảm thấy thỏa mái hơn một chút.

Lão tổ Côn Luân bị Lâm Vân ép cho không thở được, trong lòng cũng căm tức vô cùng. Thấy một chưởng của Lâm Vân lại đánh tới, liền hừ lạnh một tiếng, xuất ra năm thành chân nguyện đá ra. Y muốn giết Lâm Vân thật dễ như trở bàn tay. Nhưng y còn có chuyện muốn hỏi hắn, cho nên không ra đòn sát thủ. Chỉ muốn đánh ngất xỉu hắn mà thôi.

Sự thật lại lần nữa khiến lão tổ Côn Luân chấn động. Một cước kia rõ ràng không đánh gục người thanh niên này. Hắn rõ ràng vẫn không ngừng đánh chưởng về phía mình. Mà y còn cảm thấy, chưởng lực của người thanh niên này càng ngày càng mạnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Lâm Vân bị trúng một cước của lão tổ Côn Luân, rõ ràng lại cảm thấy thư thái hơn, mà tinh lực trong cơ thể vẫn tiếp tục bành trướng. Linh lực không ngừng chuyển hóa thành tinh lực. Làn nữa trong cơ thể hắn lại vang lên tiếng răng rắc.

Lâm Vân sửng sốt. Không ngờ trong một thời gian ngắn, hắn đã thăng cấp lên năm sao.

Trong lòng Lâm Vân đầy bi ai. Cho dù có tu vị năm sao vững chắc cũng khó thoát khỏi cái chết. Một tu vi thông qua dược lực để tăng lên thì ở đâu còn mệnh sống. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn mạng đổi mạng với tên đạo sĩ kia.

## 386. Chương 314 (2): Chiến Đấu Thảm Thiết

Lão tổ Côn Luân lạnh lùng nhìn Lâm Vân. Trong lòng y cũng rất kinh dị. Tên Lâm Vân kia rõ ràng trúng một cước của mình, còn có thể đứng lên. Thậm chí y còn cảm thấy tu vị của hắn hình như đang tăng lên. Chẳng lẽ hắn vừa uống là một loại đan dược có thể tăng tu vị nhanh chóng?

Trong cơ thể Lâm Vân lại vang lên hai tiếng nổ mạnh. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên dữ tợn, hắn rõ ràng từ năm sao lên tới sáu rồi, rồi lại tới bảy sao. Tạo Hóa Đan rốt cuộc là đan dược gì vậy?

Lâm Vân không dám nghĩ tiếp. Bởi vì thời gian đã không cho hắn suy nghĩ. Kiểu gì hắn cũng nổ tung vì dư thừa linh lực mà thôi. Còn không bằng trước lúc chết, xử lý tên đạo sĩ kia. Nếu để y sống sót, thì Vũ Tích và người thân của mình chắc chắn gặp nạn.

Lâm Vân không nghĩ nhiều nữa, thừa dịp còn chưa phát nổ, liền liên tục sử dụng sát chiệu tấn công tên đạo sĩ.

Lão tổ Côn Luân nhìn Lâm Vân như người điên đánh tới, chỉ hừ lạnh một tiếng. Vốn đang tính toán hỏi hắn rồi mới giết. Nhưng tên này rõ ràng làm mình bị thương, còn liều mạng tiếp tục đánh về phía mình. Ở đâu còn nhịn được nữa. Liền phóng ra một Kim Ấn đánh về phía Lâm Vân.

Hai mắt của Lâm Vân đỏ bừng, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Chỉ vung quyền lên đánh về phía cái Kim Ấn.

Từng tiếng Oanh oanh kịch liệt vang lên. Bàn tay của Lâm Vân đã bị đứt gãy không còn hình dáng gì. Toàn bộ xương tay của Lâm Vân rõ ràng đã bị đánh nát. Còn Kim Ấn cũng bị Lâm Vân đánh sang một bên.

Lão tổ Côn Luân rốt cuộc biến sắc. Y còn chưa từng nhìn thấy người nào dùng da thịt của bản thân có thể chống đỡ được Kim Ấn của mình. Liền không nghĩ nhiều, phóng ra một thanh phi kiếm, muốn dùng phi kiếm giêt Lâm Vân.

Linh lực trong cơ thể Lâm Vân đã hỗn loạn vô cùng. Hắn rất muốn bạo tình. Nhưng hiện tại hắn đã là bảy sao, cho dù muốn nổ cũng không thể nổ được hết. Nên Lâm Vân chỉ phóng ra được hai ngôi sao nhỏ màu tím nhàn nhạt về phia lão tổ Côn Luân.

Lại vài tiếng Oanh oanh vang lên. Hai ngôi sao nổ mạnh khiến cho Lâm Vân liên tục nhổ máu tươi. Cũng làm cho lão tổ Côn Luân lần đầu tiên bị trọng thương.

Lão tổ Côn Luân tức giận đến ngút trời. Phi kiếm và Kim Ấn toàn bộ phóng về phía Lâm Vân. Đồng thời vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, phóng ra một hư ảnh. Cái hư ảnh này cầm một cái búa lớn, rồi đập về phía đầu của Lâm Vân. Tay lão tổ muốn dùng hư ảnh để đập Lâm Vân thành bánh thịt.

Ý thức của Lâm Vân đã trở nên mơ hồ. Hắn biết mình đã không có cách nào khống chế số linh lực trong cơ thể. Hắn muốn thừa dịp mình sắp nổ, ôm lấy lão tổ Côn Luân. Trước khi chết cũng phải kéo theo y đi chết chung.

Đang lúc muốn xông lên, Lâm Vân đột nhiên cảm thấy linh lực trong cơ thể biến mất một cách quỷ dị. Rồi sau đó là một cái bản đồ xuất hiện trước mặt của Lâm Vân.

Hắn cảm giác được bộ bản đồ này đang điên cuồng hấp thu linh lực bên trong cơ thể mình. Đây không phải là cái Tàng bảo đồ mình mua lúc trước sao? Trong nháy mắt, cái bản đồ này giống như cùng hắn tạo thành nhất thể. Hắn thậm chí có cảm giác, có thể dùng tấm bản đồ này để ngăn cản tên đạo sĩ kia.

Còn chưa kịp nghĩ phóng bản đồ như thế nào, thì một tấm bản đồ có ánh sáng chói lọi đã trôi nổi trên không trung. Kim Ấn và phi kiếm của lão tổ Côn Luân lập tức bị thu vào cái bản đồ. Mà ngay cả hư ảnh kia cũng không thoát khỏi số phận.

“Hỗn Độn Sơn Hà Đồ?”

Trong lòng lão tổ Côn Luân kinh đào hãi lãng. Thật không ngờ chỗ này mình có thể nhìn thấy chí bảo của tiên giới, Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Trong mắt y lập tức lộ ra vẻ nóng bỏng và tham lam, khiến trong khoảng khắc y mất đi lý trí. Cho dù bất kể thế nào, cũng phải lấy được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ vào trong tay.

Tuy nhiên, trong lúc y còn đang suy nghĩ, Lâm Vân đã lao tới trước mắt,, rồi liên tục đá đá về phái lão tổ Côn Luân. Hiện tại tuy linh lực trong cơ thể của hắn đã bị Hỗn Độn Sơn Hà Đồ hấp thu, hai sao cũng bị nổ tung. Nhưng tu vị của hắn vẫn còn năm sao. Uy lực của mỗi quyền đều vô cùng lớn. Lâm Vân đã hoàn toàn không để ý tới xương tay của mình bị vỡ vụn, thậm chí còn lộ ra bên ngoài.

Lão tổ Côn Luân cũng đã quên mình là một tu sĩ Nguyên Anh. Đối mặt với Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, mấy người có thể bình tĩnh dược? Cho nên hai người giống như hai tên du côn vô lại, quyền đấm tay đá.

Lâm Vân không biết mình đã nhổ ra bao nhiêu vũng máu, cũng không biết đấm bao nhiêu quyền lên người lão tổ Côn Luân. Hiện tại hắn chỉ có một suy nghĩ, đánh chết tên đạo sĩ này, không để cho y hại tới Vũ Tích.

Lão tổ Côn Luân đã sớm bị trọng thương. Lại không ngừng đấm đá với Lâm Vân, vết thương càng thêm chồng chết. Thậm chí y còn có ý định bỏ đi. Nhưng tên kia như một tên điên vậy, không ngừng đấm đá khiến y không thể thoát thân được.

Tố chất thân thể của lão tổ Côn Luân cũng không quá mạnh mẽ. Y biết nếu cứ tiếp tục đánh như vậy, mình sẽ bị mất mạng. Nhưng lại không có cách nào rời khỏi. Tuy rất thèm muốn Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, nhưng mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Dù sao đã biết Hỗn Độn Sơn Hà Đồ trên tay của tên tiểu tử này rồi, tùy thời cũng có thể tới lấy.

Nghĩ tới đây, lão tổ Côn Luân liền xuất khiếu Nguyên Anh. Trong tay của Nguyên Anh nho nhỏ còn có một cái nhẫn và một tấm phù. Y muốn phóng Nguyên Anh chạy trốn.

Nhưng Nguyên Anh kia vừa mới đi ra, kim quang của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ lại sáng lên, khiến Nguyên Anh không thể chạy được. Mà Lâm Vân thì đang điên, còn quan tâm gì Nguyên Anh hay không Nguyên Anh nữa. Liền bắt lấy Nguyên Anh nhỏ bé kia rồi bóp thành phấn vụn. Giới chỉ của lão tổ cũng ngay lập tức bị hút vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

Sau khi Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không còn cảm giác có địch ý gì nữa, liền tự động nhập trở về trong cơ thể của Lâm Vân. Hóa thành hình xăm như cũ.

Còn lão tổ Côn Luân rõ ràng bị Lâm Vân đấm cho nát bết. Hiện tại Lâm Vân đã điên cuồng, nên không ngừng đấm vào cơ thể đã chết của lão tổ Côn Luân. Đồng thời tiện tay bóp nát tấm phù dùng để chạy trốn kia của y. Ngay lập tức, Lâm Vân đã biến mất khỏi cốc Tử Vong.

Thành phố Trung Ninh thuộc tỉnh Đông Hải.

Trường cấp ba Trung Ninh, các học sinh đang tan học trở về nhà.

- Tinh, cậu nhìn kìa, người điên kia đã lảng vảng ở đây được vài ngày rồi. Ngày hôm qua cậu mua đồ ăn cho hắn, nhưng hắn vẫn chưa rời đi. Thật là đáng thương. Không biết tay của hắn nát như vậy, hắn có thấy đau không.

Ba cô nữ sinh, một cô ở giữa nói.

Cô gái tên là Tinh đứng một bên. Bên kia là một cô gái mặc áo hồng. Cô gái nhìn kẻ lang thang từ hôm qua tới hôm nay vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, liền nói với hai cô bạn của mình:

- Lan, Linh, hai cậu đi trước đi, tí nữa mình sẽ tới.

- Tinh, cậu lại muốn mua đồ ăn cho hắn sao? Cậu thật là ngốc, người lang thang nhiều như vậy, cậu quan tâm được hết chắc? Mà hôm qua cậu đã mua đồ ăn cho hắn rồi mà. Kệ hắn, chúng ta đi thôi.

Cô gái mặt tròn tròn vừa nghe là biết cô bạn Tinh của mình muốn xen vào việc của người khác.

- Không sao đâu Lan, mình biết mình đang làm gì. Cậu không cần phải lo lắng.

Cô gái tên Tinh nói với cô gái mặt tròn.

Cô gái mặt tròn lắc đầu thở dài:

- Tinh, mình cảm thấy đôi khi tính cách của cậu quá tốt. Như vậy là không được. Về sau lăn lộn trong xã hội sẽ chịu nhiều thiệt thòi lắm. Cha của mình thường dạy mình như vậy. Ở Nam Kinh có một cụ bà…À, thôi, không nói chuyện này với cậu, mình với Linh đi trước đây.

Nhìn hai cô bạn của mình rời đi, cô gái tên Tinh vội vàng đi tới một quán bánh mỳ, mua hai cái bánh mỳ và một chai nước. Sau đó vội vàng chạy tới chỗ người lang thang kia.

- Hạ Tinh, ngày mai cậu có rảnh không?

Một nam sinh cao lớn anh tuấn trông thấy là Hạ Tinh, sắc mặt vui vẻ, lập tức chạy tới. Đằng sau còn đi theo một nam sinh béo ục ịch.

- Ngày mai mình có việc rồi.

Hạ Tinh giống như không thấy nam sinh kia vậy, tiếp tục đi về phía kẻ lang thang.

- Vậy ngày kia?

Nam sinh đẹp trai vẫn không chịu từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi.

- Cũng không rảnh. Lưu Lượng, chúng mình mới là học sinh, mong cậu đừng suốt ngày quấn quít lấy mình.

Hạ Tinh nói xong, không để ý tới nam sinh này nữa, mà chạy một mạch về phía kẻ lang thang.

- Hắc hắc, xem ra hoa khôi của trường chúng ta thật là nhân hậu. Ngày hôm qua đã mua thức ăn cho kẻ lang thang kỉa rồi. Hôm nay lại đi mua. Người đẹp, tấm lòng cũng đẹp…

Tên béo còn chưa nói hết, đã bị tên Lưu Lượng đánh vào đầu một cái.

- Đừng nói nhảm nữa. Hạ Tinh, thi xong đại học, còn được nghỉ ngơi một tháng. Lúc đó có thời gian rảnh thì chúng ta đi chơi nhé.

Lưu Lượng nói xong, còn chưa đợi Hạ Tinh trả lời, đã lôi kéo cậu bạn của mình rời đi.

Hạ Tinh nhìn bóng lưng của Lưu Lượng, nhíu mày không nói gì. Chỉ đưa bánh mỳ và nước uống cho kẻ lang thang.

Ánh mắt của kẻ lang thang này rất tan rã. Thậm chỉ ngay cả khi Hạ Tinh đưa bánh mỳ, hắn đều không biết. Một tay của hắn đã da tróc thịt bong, ngay cả xương cốt cũng nhìn thấy được. Nhưng tựa hồ hắn không cảm thấy đau đớn gì cả.

## 387. Chương 315: Kẻ Lang Thang Kỳ Quái

Hạ Tinh âm thầm thở dài một tiếng. Mặc dù cô ta có lòng trắc ẩn, nhưng cô ta chỉ có thể giúp người lang thang này mua đồ ăn mà thôi. Điều kiện gia đình của cô ta cũng không khá giả gì, nên không thể dẫn hắn tới bệnh viện để chữa trị cánh tay.

Tuy nhiên, Hạ Tinh cảm thấy kẻ lang thang này không giống với những lang thang khác. Tay của hắn rõ ràng là bị đánh nát. Không biết là vật gì tạo thành thương tổn như vậy. Còn có, mặc dù hắn chỉ là một kẻ lang thang có quần áo tả tơi, nhưng ở bên cạnh hắn, Hạ Tinh luôn cảm giác được một sự yên lặng. Loại cảm giác này rất khó nói lên lời.

Trông thấy kẻ lang thang vẫn giống như ngày hôm qua. Hạ Tinh đành phải để bánh mỳ và nước ở trước mặt hắn. Cũng không biện pháp xử lý nào khác. Số thức ăn ngày hôm qua mua cho hắn không biết là hắn đã ăn là bị chó hoang ăn.

- Hạ Tinh, em ở đây làm gì vậy?

Một giọng nữ thanh thúy cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tinh.

- A, em chào cô Dương.

Hạ Tinh vội vàng chào hỏi.

Một phụ nữ tuổi chừng ba mươi nắm tay một cô bé nhỏ bốn năm tuổi. Phụ nữ này có dung mạo không kém cỏi gì hoa khôi trường học Hạ Tinh, còn nhiều hơn vẻ thành thục và nhẹ nhàng.

- Tỷ tỷ, chị đang cho anh kia ăn bánh à? Hình như anh ấy bị bệnh thì phải?

Cô bé nhỏ kỳ quái hỏi.

- Anh ấy không bị bệnh. Chỉ là anh ấy mệt mỏi nên muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lúc.

Hạ Tinh nắm lấy tay của Chân Chân nói.

- Mẹ, anh ấy đã mệt mỏi như vậy, sao không ngủ ở trên giường mà phải ngồi ở đây?

Chân Chân kéo tay mẹ mình hỏi.

- Bởi vì, bởi vì…

Dương Vân không biết trả lời như thế nào.

- Cô Dương, cô dẫn Chân Chân về trước đi, tí nữa em mới về.

Hạ Tinh thấy cô Dương lúng túng trước câu hỏi của con gái mình, vội vàng chủ động giải vây.

- Được rồi, Hạ Tinh, cô đi trước đây.

Dương Vân sợ Chân Chân lại hỏi thêm, vội vàng dẫn con gái rời đi.

- Mẹ, sao mẹ không trả lời con….

Hạ Tinh vẫn nghe thấy tiếng của Chân Chân.

- À, anh kia ngủ ở đó vì không có chỗ ngủ…

Dương Vân không thể làm gì được, đành phải trả lời.

- Mẹ, nhà của chúng ta không phải có chỗ ngủ sao? Nếu không mẹ bảo anh ấy tới chỗ nhà chúng ta ngủ?

Chân Chân nói.

- …

- Mẹ, không được sao?

- Không được, bởi vì anh ấy thích ngủ ở ven đường.

- Mẹ, không phải mẹ nói đứa trẻ ngồi ở dưới đất, là đứa trẻ hư sao? Vậy thì con cũng có thể nằm ngủ dưới đất rồi?

- Không được, con không thể ngủ ở dưới đất. Vì như vậy sẽ sinh bệnh.

- Vậy sao anh kia còn ngủ dưới dất? Mẹ nói dối con phải không? Hu hu…Mẹ nói dối con…

Chân Chân nói xong, liền khóc to.

- Chân Chân, anh kia chỉ ngồi ở đó nghỉ ngơi một lúc mà thôi, ngày mai anh kia sẽ về nhà chúng ta ngủ.

Dương Vân không thể không nói như vậy.

- A, nguyên lại là như thế…

Chân Chân cuối cùng mới minh bạch vì sao anh kia phải ngồi ở dưới đất.

….

Hạ Tinh nhìn ánh mắt tan rã của người lang thang này, trong lòng nghĩ, mình chỉ có thể giúp hắn như vậy. Nên liền xoay người trở về nhà. Tuy nhiên cô ta lại trông thấy có hai con chó hoang đang nhìn chằm chằm vào hai cái bánh mỳ. Có thể tượng tưởng, mình vừa rời đi, hai con chó hoang này sẽ lấy đi hai chiếc bánh mỳ.

Mà cái bánh bao hôm qua kia chắc chắn đã bị mấy con chó hoang này ăn mất. Hạ Tinh nhìn kẻ lang thang, quyết định nhét cái bánh mỳ vào tay kẻ lang thang, rồi lại nâng cánh tay của hắn tới gần miệng.

Quả nhiên, ánh mắt của kẻ lang thang bỗng nhúc nhích. Nhìn nhìn bánh mỳ trong tay, đột nhiên tự mình ăn. Hạ Tinh cuối cùng mới thở ra. Đợi người lang thang này ăn xong cái bánh mỳ, lại giúp hắn ăn nốt cái bánh mỳ còn lại.

Ăn xong hai cái bánh mỳ, Hạ Tinh mở chai nước đưa cho người lang thang. Lúc này, người lang thang đã tự mình giơ chai nước uống.

- Anh đừng chạy loạn khắp nơi, ngày mai tôi lại mua thức ăn cho anh ăn.

Hạ Tinh đứng lên, thở dài nhìn người lang thang này. Không biết hắn là ai, vì sao không thấy có người nhà đi tìm. Tuy nhiên, hiện tại trời đã tối, đã đến lúc cô ta phải về nhà rồi.

Cả ngày hôm đó Hạ Tinh luôn nghĩ tới người lang thang kia. Ngày hôm sau khi tới trường, còn cố ý mang theo một hộp cơm. Mẹ và bố thường đi làm sớm, nên Hạ Tinh phải tự tay nấu ăn. Cho dù mang theo một hộp cơm, cha mẹ cũng không biết.

Tuy nhiên ngày hôm nay kẻ lang thang kia đã không còn ở chỗ đó. Hạ Tinh cầm hộp cơm trong tay, đột nhiên có cảm giác thất lạc. Người lang thang kia đã đi đầu rồi? Một cảm giác bị đánh mất sự yên lặng xuất hiện. Thật sự là một người lang thang kỳ quái.

- Hạ Tinh.

Có người gọi cô ta.

- Chào buổi sáng, Phán Lan.

Người tới là bạn thân của Hạ Tinh, Phán Lan.

- Ủa, có căn tin rồi còn mang theo hộp cơm làm gì? Không phải cậu định mang cho người lang thang kia chứ? Cậu cũng thiệt là, sắp phải thi tốt nghiệp rồi, còn có thời gian rảnh rỗi quan tâm mấy việc này.

Cô gái mặt tròn có chút bất mãn khi Hạ Tinh làm vậy.

- Ừ, nhưng dù sao người kia cũng đã đi rồi.

Hạ Tinh cầm hộp cơm, có chút thất vọng nói.

- Vậy thì không tốt sao. Mình vừa mới nhìn thấy hắn…À, nhanh vào lớp thôi, hôm nay có hai tiết kiểm tra.

Cô gái mặt tròn giống như nhớ ra cái gì đó, vội vàng dời chủ đề.

- Phán Lan, vừa nãy cậu nói là thấy hắn phải không? Cậu nói cho mình biết hắn đang ở đâu để mình còn đưa hộp cơm cho hắn. Mang theo hộp cơm này tới trường cũng khá bất tiện. Cậu cũng biết bàn học của mình toàn là sách, không có chỗ để hộp cơm này mà.

Hạ Tinh vội vàng hỏi.

- Ài, thật sự là thua cậu. Người kia đang ở cửa hàng bán điện thoại Vân Tinh Linh. Cậu tới đó mà xem. Mình đi trước đây. Cậu phải nhanh lên đấy, không lại trễ mất bài kiểm tra.

Cô gái mặt tròn nói xong liền chạy về phía trường học.

Cửa hàng độc quyền bán điện thoại Vân Tinh Linh cách chỗ này cũng không xa. Hạ Tinh ngẩng đầu là có thể thấy. Quả nhiên, có người bảo vệ đang ngăn cản một người lang thang đi vào.

Hạ Tinh vội vàng chạy tới. Cô ta không biết vì sao kẻ lang thang đó lại muốn đi vào trong cửa hàng.

Một người bảo an cầm gậy, nói với kẻ lang thang:

- Nếu cậu không đi, tôi sẽ ra tay đấy.

Kẻ lang thang này chỉ nhìn chằm chằm vào cái mấy cái điện thoại đặt ở tủ kính. Ánh mắt lúc thì mê man, lúc thì tan rã.

- Các anh làm gì vậy?

Hạ Tinh chạy tới, vội vàng ngăn cản bảo vệ đánh hắn.

- Cô là người nhà của hắn phải không. Mau dẫn hắn dời đi thôi. Đồ đạc trong cửa hàng này đều rất đắt tiền. Nếu chẳng may làm phá hư một cái điện thoại, liệu cô có đền được không?

Tên bảo vệ thấy Hạ Tinh chạy tới, mới bỏ cây gậy xuống, cảnh cáo nói.

- Đi thôi, tôi mang cho hộp cơm nè.

Hạ Tinh dắt tay của kẻ lang thang, muốn hắn đi cùng mình.

Nhưng kẻ lang thang giống như không nghe thấy vậy. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào điện thoại Vân Tinh Linh trong tủ kính.

- Đi thôi, tôi cũng có một cái điệnt hoại như vậy. Không cần phải nhìn ở đây đâu.

Hạ Tinh lấy cái điện thoại Vân Tinh Linh màu hồng mà cha cô ta đã mua cho. Cái điện thoại này phải mất hơn 5000 nguyên mới mua được.

Cô ta không biết vì sao mình muốn làm như vậy. Rõ ràng không cảm thấy dề phòng gì với người lang thang này cả. Cô ta chỉ cảm thấy khi ở bên cạnh người lang thang này, rất là thoải mái và yên tĩnh. Đây chỉ là một loại cảm giác, nhưng không thể nói lên lời.

Quả nhiên, kẻ lang thang cầm lấy chiếc điện thoại Vân Tinh Linh trong tay của Hạ Tinh. Không còn nhìn chằm chằm vào điện thoại trong tủ kính nữa. Mà chỉ cẩn thận xem cái điện thoại trong tay.

- Anh tên là gì? Nhà của anh ở đâu? Anh nói cho tôi biết, để tôi dẫn anh trở về.

Hạ Tinh đột nhiên sinh ra ý niệm dẫn người lang thang này trở về. Ánh mắt của hắn lúc thì mê man, lúc thì tan rã, khiến cho cô ta có một cảm giác rất đau lòng.

- Tôi là ai?

Kẻ lang thang cuối cùng cũng nói ra tiếng. Nhưng chỉ là tiếng thì thào. Lúc hắn vuốt ve chiếc điện thoại Vân Tinh Linh, thì lộ ra xương tay khiến người khác nhìn mà giật mình.

Hạ Tinh dặn dò hắn ăn cơm xong đừng có chạy loạn khắp nơi, cứ ở một chỗ này là được. Cô ta định lúc tan học thì dẫn hắn tới chỗ ở của người vô gia cư.

Phân phó xong thì đưa hộp cơm cho người lang thang. Hạ Tinh vội vàng chạy tới trường. Trước khi đi rõ ràng đã quên lấy chiếc điện thoại trở về. Lúc nhớ ra muốn quay lại lấy thì đã đến giờ thi.

Chiếc điện thoại kia cha mẹ mình phải tốn tiền lương một tháng mới mua được. Vậy mà mình lại sơ ý để quên vào tay của một người lang thang. Tuy cô ta đã trợ giúp người lang thang này,, nhưng không có nghĩa là cô ta muốn cho hắn điện thoại. Điện thoại ở trong tay mình còn hữu dụng. Điện thoại ở trong tay hắn thì thuần túy chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Còn có khả năng bị vứt đi nữa.

Hạ Tinh vốn định giữa trưa thì quay lại lấy điện thoại. Nhưng thầy dạy toán lại dạy quá giờ những một tiếng. Buổi chiều thì lại có một môn thi. Đành phải đợi đến chiều tối thì tìm kẻ lang thang kia.

Buổi chiều thi xong thì đã gần bốn giờ. Hạ Tinh vội vàng chạy ra khỏi trường học. Cô ta lo lắng người kia làm mất điện thoại.

Trông thấy kẻ lang thang vẫn ở chỗ đó, Hạ Tinh mới thở phào một tiếng. Không nghĩ tới, cả ngày trời mà hắn vẫn còn săm soi chiếc điện thoại Vân Tinh Linh.

## 388. Chương 316: Dương Vân Bất Đắc Dĩ

- Anh trả tôi chiếc điện thoại, bây giờ tôi sẽ dẫn anh đi tới chỗ khu nhà trợ cấp.

Hạ Tinh nhìn nhìn kẻ lang, vươn tay ra. Cô ta có chút lo lắng người này không trả điện thoại cho mình. Nếu là như vậy, cô ta cũng không có ý tứ mạnh mẽ đòi lại.

Tuy nhiên, điều lo lắng của Hạ Tinh không xảy ra. Kẻ lang thang không chút do dự bỏ điện thoại vào trong tay của Hạ Tinh.

Hạ Tinh sửng sốt. Cô ta rõ ràng cảm giác, kẻ lang thang này có vẻ khôi phục hơn lúc trước. Ít nhất ánh mắt không còn tan rã nữa, còn nghe hiểu lời của cô ta.

- Tên anh là gì? Nhà anh ở chỗ nào? Anh có thể nói cho tôi biết được không?

Hạ Tinh thu chiếc điện thoại lại, nhẹ nhàng hỏi. Cô ta sợ nói to sẽ kinh động tới kẻ lang thang.

- Tên? Nhà?

Kẻ lang thang nghe thấy vậy, ánh mắt lại trở nên mê mang.

- Không nghĩ ra thì không cần nghĩ. Từ nay về sau tôi gọi anh là Lang Thang cũng được. Hiện tại tôi sẽ dẫn anh tới khu nhà từ thiện. Anh đi theo tôi.

Hạ Tinh thấy ánh mắt của kẻ lang thang lại mê mang, sợ bệnh tình của hắn tăng thêm, vội vàng dời chủ đề.

Hạ Tinh nói như vậy, kẻ lang thang thật sự đi theo sau của cô ta, không hề có ý ngập ngừng gì cả. Hạ Tinh cuối cùng mới thở phào. Dẫn hắn tới chỗ khu nhà từ thiện, chắc người ở đấy sẽ đưa hắn tới bệnh viện để chữa trị bàn tay.

Người trên xe buýt không nhiều lắm. Nhưng bọn họ trông thấy một nữ sinh sáng sủa dẫn theo một kẻ lang thang đi lên xe, đều rất ngạc nhiên. Tuy Hạ Tinh là một cô gái thiện lương, nhưng dù sao cô ta vẫn chỉ là một học sinh phổ thông. Bị nhiều người nhìn như vậy, cô ta cũng cảm thấy xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên.

Kẻ lang thang chỉ nhìn chằm chằm vào Vân Tinh Linh ở trong tay của Hạ Tinh. Nói hắn đi theo Hạ Tinh, không bằng nói là đi theo Vân Tinh Linh trong tay của Hạ Tinh.

Cũng may khu nhà từ thiện không xa. Qua bảy tám trạm xe buýt là tới. Hạ Tinh liền dẫn theo kẻ lang thang này xuống xe. Để lại những tiếng nghị luận trên xe. Bọn họ đang nghị luận xem cô nữ sinh kia có quan hệ gì với kẻ lang thang.

Khu nhà từ thiện rất vắng vẻ và lạnh lùng. Chỉ có rải rác vài người lang thang hoặc người không nhà để về ở. Bọn họ đang ngồi vất vưởng ở các góc.

- Chuyện gì?

Có ba nam và một nữ ngồi đánh bài ở trong phòng tiếp khách. Thấy Hạ Tinh đi vào quấy rầy việc đánh bài của bọn họ, đều tỏ vẻ không hài lòng.

- Chào cô chú, cháu gặp được một người lang thang ở trên đường. Hắn không có chỗ nào để đi, nên cháu dẫn hắn tới đây. Các cô chú xem thế nào…

Hạ Tinh cẩn thận trả lời. Hiện tại nàng cảm thấy quyết định dẫn hắn tới đây có phải là chính xác?

- À, biết rồi, bảo hắn ngồi ở đại sảnh kia là được. Đến lúc đó tôi sẽ an bài chỗ ở cho hắn sau.

Một người nam tử trung niên vẫn nhìn bài trong tay, thuận miệng nói.

- Vương Lợi, anh chơi ăn gian phải không? Sao toàn ăn được bài thế.

Nói chuyện là nữ tử kia.

- Hắc hắc, tôi ăn gian hay không, thì hai ta tới phòng bên kiểm tra là biết thôi. Lúc đó tôi sẽ cho cô rất thỏa mãn.

Một người nam tử vẻ mặt hèn mọn bỉ ổi nhìn ngực của nữ tử này.

- Muốn chơi lão nương cũng được, nhưng anh có tiền không? Với mấy đồng lương còm cõi kia, thì về nhà chơi vợ của anh đi.

Nữ tử này không chút khó chịu gì với vẻ ngả ngớn của nam tử hèn mọn bỉ ổi kia.

- Được rồi, được rồi, hai cô cậu muốn chơi thì để buổi tối chơi đi. Phương Phiến, đến lượt cậu rồi.

Nam tử vừa trả lời Hạ Tinh kia, đánh một con bài xuống rồi nói.

Hạ Tinh thấy không có người nào có ý trả lời mình, đành phải dẫn kẻ lang thang tới đại sảnh, tìm một chỗ bảo hắn ngồi xuống đợi.

- Lang Thang, anh cứ sống ở đây nhé. Lúc ăn cơm sẽ có người đưa đồ ăn tới cho anh. Tôi đi trước đây. Ngày mai tôi lại tới đây thăm anh.

Hạ Tinh nói xong, xoay người bỏ chạy khỏi khu nhà từ thiện này. Cô ta thực sự không dám ở chỗ đó lâu thêm nữa. Bởi vì lúc kẻ lang thang thấy mình rời đi, ánh mắt đầy vẻ thất lạc và thắc mắc làm cho cô ta không dám nhìn hắn.

Lang Thang tựa hồ rất nghe lời Hạ Tinh. Ngoại trừ vẻ mê man trong mắt ra, rõ ràng không đi theo Hạ Tinh nữa.

Hạ Tinh chạy được thật xa, mới dám quay đầu nhìn lại khu nhà từ thiện kia. Cô ta có cảm giác như mình vừa làm một chuyện rất xấu vậy. Thậm chí có mấy lần cô ta nhớ tới ánh mắt thất lạc của Lang Thang đều định trở về dẫn hắn rời đi. Nhưng vẫn cố áp chế xúc động.

Cho dù mình dẫn hắn rời đi thì có thể dẫn đi nơi nào? Nhà mình sao? Điều này khẳng định không được. Hay là ở ven đường? Như vậy còn không bằng để hắn sống ở đó, còn có chỗ trú mưa trú nắng. Tuy nghĩ như vậy, cô ta vẫn rất tự trách bản thân. Cô ta cảm thấy Lang Thang không phải là một người xấu, thậm chí còn không phải là một người tầm thường.

Nhưng mình chỉ có thể hỗ trợ hắn như vậy. Nhiều nhất là lên mạng thông báo xem có ai bị mất người thân không mà thôi.

Hạ Tinh còn đang nghĩ ngợi, thì Vân Tinh Linh trong tay sáng lên.

- Hạ Tinh à, là cô Dương đây. Cô gọi điện cho em là hỏi xem em có biết kẻ lang thang kia ở đâu không? Ừ, cô sẽ lập tức tới.

Hạ Tinh cúp điện thoại, thật không nghĩ tới cô Dương lại gọi điện thoại hỏi về Lang Thang.

Dương Vân cũng buồn bực vô cùng. Hôm qua lúc đón con gái từ nhà trẻ trở về thì gặp phải một kẻ lang thang. Vì thuận miệng ứng phó với câu hỏi của con gái mà hôm nay nàng cố ý đổi đường đi. Thật không ngờ con gái vẫn hỏi nàng vấn đề đó.

- Mẹ, mẹ lại lừa con sao?

Chân Chân thấy hôm nay mẹ mình rõ ràng đi đường khác, liền hỏi. Chuyện ngày hôm qua, cô bé vẫn nhớ rất rõ ràng.

- Sao vậy Chân Chân, mẹ có lừa con cái gì đâu?

Dương Vân nghe con gái nói vậy, liền âm thầm kêu không tốt.

- Vậy vì sao hôm nay mẹ lại đi bằng đường này? Không phải hôm qua mẹ nói muốn dẫn anh trai kia về nhà mình ngủ sao?

Chân Chân ngây thơ hỏi.

- Ừ, đúng rồi, mẹ còn nói dẫn con đi ăn chân gà nữa nhỉ?

Dương Vân muốn dời đi sự chú ý của con gái.

- Mẹ, bảo anh ấy cùng đi ăn nhé.

Chân Chân tiếp tục nói.

- Ừ, được rồi. Ủa, xem xem, anh ấy không thấy. Chắc anh ấy đi về nhà ngủ rồi. Chúng ta cũng về nhà thôi.

Dương Vân đành phải đổi lại đường cũ. Nhưng lúc đi tới lại phát hiện người lang thang kia không còn ở đó. Thầm thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ, mẹ lại lừa con rồi. Hôm qua không phải mẹ nói vì anh ấy không có chỗ ngủ nên mới phải ngủ dưới mặt đất sao? Hu hu…

Chân Chân khóc to vì mẹ mình lừa mình.

- Chân Chân đừng khóc, để mẹ tìm xem.

Dương Vân không muốn trong mắt con gái mình, mình là một người mẹ nói dối. Con gái chính là tất cả đối với nàng, nàng không muốn con gái chịu ủy khuất, dù chỉ là một tí.

- Cô Dương, em ở đây.

Sau khi Hạ Tinh gác điện thoại, cô ta vẫn đứng ở đây đợi.

- Hạ Tinh, nhà của cô có một cái kho ở tầng ngầm. Nếu không dẫn người lang thang đó tới kho hàng đó ở cũng được. Đỡ cho hắn phải đi khắp nơi.

Dương Vân có chút ngại ngùng nói.

- Vâng, cô Dương. Việc này có phải là yêu cầu của Chân Chân không?

Hạ Tinh thuận miệng hỏi. Nhưng ngay lập tức biết mình lỡ lời.

Quả nhiên, mặt Dương Vân đỏ lên, giống như việc mình thờ ơ với người khác bị học sinh của mình bắt được vậy.

- Để em đi gọi.

Hạ Tinh biết cô Dương nghĩ gì, liền vội vàng bỏ đi. Cô ta cũng biết để cho Lang Thang sống ở đó không phải là một chủ ý tốt. Nhưng mình lại không có cách nào giúp hắn. Nếu trong nhà của cô Dương đã có một kho hàng, vậy thì để cho hắn ở chỗ đó cũng không tồi. Ít nhất cô Dương sẽ không bỏ đói hắn. Còn mình thì lên mạng tìm hiểu xem, nói không chừng lại tìm được người nhà của hắn.

- Lang Thang, anh đi ra ngoài à?

Hạ Tinh đi tới khu nhà từ thiện thì rõ ràng phát hiện Lang Thang đang đi ra ngoài. Nếu không phải mình quay lại đây xem, nói không chừng ngày mai tới thăm hắn sẽ không thấy.

Trông thấy Hạ Tinh quay lại, trong mắt của kẻ lang thang xuất hiện một tia chờ mong. Hạ Tinh nhìn thấy vậy rất là đau xót, thầm hận mình không thể giúp gì được cho hắn.

- Lang Thang, anh đi theo tôi. Tôi dẫn anh tới một chỗ.

Hạ Tinh nói xong, trực tiếp đi tới chỗ của cô Dương đang đợi. Cô ta biết lang thang sẽ đi theo mình, đây là một loại trực giác. Quả nhiên, kẻ lang thang kia đi theo sau của Hạ Tinh mà không có chút do dự.

- Cô Dương, Lang Thang đến rồi, hiện tại cô dẫn hắn trở về luôn sao? Em muốn đi với cô được không?

Hạ Tinh muốn nhìn xem cô Dương an bài chỗ ở cho hắn như thế nào.

- Hạ Tinh, sao em lại gọi hắn là Lang Thang?

Dương Vân rất kỳ quái hỏi.

- À, hắn không nhớ tên của mình nên em tạm thời gọi hắn là Lang Thang. Em muốn tí đi qua tiệm thuốc, mua chút bông băng và vải để băng bó tay giúp hắn.

Hạ Tinh nhìn vết thương trên cánh tay kia của kẻ lang thang, trong lòng thay hắn khổ sở.

- Không cần đâu, việc này tí về nhà cô, cô sẽ làm. Chúng ta đi thôi.

Dương Vân kỳ quái nhìn thoáng qua Hạ Tinh, kéo tay Chân Chân nói.

- Anh, tối nay anh tới nhà em ngủ nhé? Mẹ em nói là ngủ trên mặt đất sẽ sinh bệnh.

Chân Chân đột nhiên buông tay của mẹ ra, chạy tới gần người lang thang, kéo góc áo của hắn nói.

## 389. Chương 317: Biến Hóa Của Lang Thang

Hạ Tinh nhìn kho hàng dưới tầng hầm của nhà Dương Vân, coi như là thỏa mãn. Chỉ tiếc là kho hàng thuộc về hai nhà. Bời vì nhà kia không có ai ở, nên không tìm được người để thương lượng gỡ bỏ chỗ ngăn cách đi.

Lang Lang ở chỗ này cũng tốt. Bởi vì Hạ Tinh sắp phải thi tốt nghiệp trung học, nên không thể mỗi ngày đến thăm hắn được. Nàng biết cô Dương sẽ không để cho Lang Thang bị đói, cho nên cũng rất yên tâm.

Hiện tại tinh thần của Lang Thang đã tốt hơn so với lúc đầu gặp rất nhiều. Thậm chí thần trí của hắn đang dần khôi phục. Chỉ là hắn vẫn trầm mặc ít nói thường xuyên rơi vào trầm tư. Dương Vân đã hỏi Lang Thang nhiều lần về thân thế của hắn, nhưng Lang Thang đều ngơ ngác không biết gì cả.

- Lang Thang, sao cậu lại tháo băng gạc ra?

Tay của Lang Thang vừa ở bệnh viên băng bó xong, thì Dương Vân lại phát hiện hắn tháo băng gạc xuống. Lần trước cùng cùng Hạ Tinh mang theo Lang Thang tới bệnh viện, các bác sĩ nói rằng với thương tích của Lang Thang như vậy, đã không có cách nào trị liệu rồi.

Muốn trị khỏi cũng phải mời chuyên gia về xương cốt giải phẫu. Nhưng chi phí rất đắt, vượt qua khả năng chi trả của Dương Vân. Hơn nữa, cho dù giải phẫu có thành công, cũng chỉ có thể khôi phục công năng của hai ngón tay mà thôi. Nếu không thành công thì số tiền đó coi như là lãng phí. Dương Vân không có nhiều tiền như vậy, nên chỉ đề nghị băng bó tạm thời cho hắn.

- Tôi có thể tự mình chữa trị bàn tay này.

Lang Thang trả lời rất đơn giản.

- Cậu tự trị thương cho mình? Tay của cậu không phải chỉ đơn giản là bị rách da đâu…

Dương Vân thiếu chút nữa cho rằng Lang Thang lại giống như trước đây. Tuy nhiên Chân Chân đã kéo Lang Thang ra bên ngoài chơi.

Hiện tại mỗi ngay khi Chân Chân trở về, con bé đều dẫn Lang Thang đi chơi. Lúc trở về thì Lang Thang đều đúng giờ dẫn Chân Chân trở về. Thời gian dài trôi qua, Dương Vân cũng bắt đầu yên tâm giao Chân Chân cho Lang Thang. Chỉ là hôm nay Lang Thang nói muốn tự trị liệu bàn tay của hắn, Dương Vân có chút sợ hãi giao Chân Chân cho hắn. Nàng sợ Lang Thang đột nhiên phát bệnh.

Tuy nhiên cũng may Lang Thang không có dấu hiệu gì dị thường. Nên Dương Vân cũng yên lòng giao Chân Chân cho Lang Thang. Còn mình thì đi nấu cơm.

- Lang Thang, Chân Chân ăn cơm thôi.

Dương Vân nấu xong bữa cơm, liền đứng ở cửa sổ gọi hai người lên ăn cơm.

- Vâng ạ.

Là tiếng trả lời của Chân Chân. Dương Vân lắc đầu, từ khi mình ly hôn sau, đây là lần đầu tiên Chân Chân thân cận với người khác, còn là một người trầm mặc ít nói như Lang Thang.

- Tay của câu?

Vừa mới ăn cơm,, Dương Vân cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Mới chưa tới hai tiếng, Lang Thang có thể dùng tay để gắp thức ăn.

Chân Chân thì không hiểu gì cả, chỉ không ngừng ăn món khoai tây hầm mà mẹ nấu. Mà Dương Vân thì nghĩ tới, Lang Thang tuyệt đối không phải là một kẻ lang thang bình thường.

Đúng lúc này có tiếng chuông cửa vang lên. Dương Vân mở cửa, Hạ Tinh liền đi vào.

- Em chào cô Dương, em tới đây thăm Lang Thang.

Hạ Tinh nhìn thấy Lang Thang đang ăn cơm, trong lòng mới yên tâm. Tuy ba bốn ngày cô ta mới tới một lần, nhưng sự biến hóa của Lang Thang, cô ta đều nhìn thấy rất rõ ràng.

- Lang Thang, anh có thể dùng tay gắp thức ăn rồi à?

Vừa vào Hạ Tinh kinh hỉ nhìn Lang Thang gắp thức ăn ăn cơm. Cô ta không kinh hãi như Dương Vân, bởi vì cô ta vốn không tin những lời bác sĩ nói lúc trước. Hiện tại rõ ràng trông thấy Lang Thang có thể dùng đũa, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ.

- Ừ, đã tốt rồi.

Tuy Lang Thang trả lời đơn giản, nhưng vẫn khiến cho Hạ Tinh hưng phấn. Biến hóa của Lang Thang quá lớn, chẳng những chủ động trao đổi với người khác, mà bàn tay đã gần khỏi hẳn.

Hạ Tinh vội vàng đi tới, nắm tay của Lang Thang rồi cần thận xem. Trong lòng cô ta thật sự cao hứng vì Lang Thang. Cô ta cảm thấy Lang Thang giống như anh trai của mình vậy. Cho nên ở trước mặt hắn, cô ta không hề có cảm giác câu thúc hay mất tự nhiên gì. Chỉ là tiếc nuối, tuy mình đã thông báo rất nhiều tin tức về Lang Thang trên mạng, nhưng vẫn không có ai biết cả.

- Hạ Tinh, em nắm tay của Lang Thang như vậy, thì làm sao hắn có thể ăn cơm. Tay trái của Lang Thang mới trị liệu nên còn chưa khỏi hẳn đâu.

Dương Vân áp chế sự kinh hãi trong lòng. Nàng biết chuện này tuyệt đối không thể tùy tiện nói ra ngoài. Một khi nói ra, còn chưa biết là phúc hay là họa.

- Lang Thang, hôm nay cậu vào trong nhà ở đi. Tôi và Chân Chân sẽ ở một phòng, cậu thì ở phòng kia.

Dương Vân thấy Lang Thang đã ăn cơm xong, chur động nói tới chuyện này. Nàng vốn tính toán hôm nay ăn xong thì sẽ nói.

- Thật sao cô Dương? Cô đồng ý để cho Lang Thang ở một phòng à?

Hạ Tinh nghe cô Dương nói vậy, liền ngây ngẩn cả người.

- Ừ, kho hàng phía dưới dù sao cũng là dùng chung với người ta. Hôm qua gia đình kia đã chuyển tới. Hôm nay còn cố ý tới kho hàng nhìn một lần. Tuy bọn họ không nói gì, nhưng chúng ta vẫn phải biết ý để cho Lang Thang rời đi.

Tuy Dương Vân không biết suy nghĩ của gia đình kia như thế nào. Nhưng người ta vừa đã đến xem kho hàng, chắc là có ý sử dụng. Cho nên chuyển đi sớm vẫn tốt hơn.

Cơm nước xong là dọn nhà. Lang Thang chỉ có một cái giường mà thôi. Mấy người liền tháo cái giường rồi chuyển tới căn phòng. Cao hứng nhất chính là Chân Chân, cô bé đã không cần tới kho hàng chơi với Lang Thang rồi.

- Lang Thang, cậu thực sự không nghĩ ra những chuyện trước kia sao? Cậu cẩn thận nghĩ lại xem. Có phải cậu đã từng làm việc trong bệnh viện không?

Hạ Tinh đi rồi, Dương Vân mới kỹ càng hỏi thăm Lang Thang. Nhưng Lang Thang vẫn như cũ ngơ ngác không nhớ ra cái gì.

Đã hỏi không ra, thì Dương Vân không hỏi nữa. Nhưng nàng lại có chút lo lắng để cho một người nam nhân lang thang ở cùng một chỗ với mẹ con bọn họ. Mặc dù biết Lang Thang không phải là một người bình thường. Nàng cũng chưa ý thức được việc Lang Thang tự chữa trị tay của hắn có khó hay không. Cho dù biết là rất khó, nàng cho rằng chỉ cần cho chuyên gia chữa là khỏi.

Nếu như nàng ta biết cả thế giới này ngoại trừ Lang Thang ra, không còn bất kỳ ai có thể chữa khỏi tay của hắn. Thì không biết Dương Vân sẽ há hốc mồm như thế nào. Trong lòng Dương Vân chỉ nghĩ, một khi Lang Thang có suy nghĩ quá phận, mình sẽ lập tức kêu to, rồi đuổi hắn ra khỏi nhà.

Phải biết rằng, trước cửa quả phụ, thị phi nhiều. Một khi Lang Thang giở trò đồi bại gì với mình, mình đuổi hắn cũng không thẹn với lương tâm. Hạ Tinh cũng không thể nói gì thêm.

Nhưng mỗi khi Lang Thang nhìn nàng đều không mê đắm như những người đàn ông khác, ánh mắt của hắn chỉ có sự yên lặng, không mang theo sự dị thường hay lưu luyến nào cả. Cho nên Dương Vân liền cho rằng Lang Thang không có hứng thú gì với nữ nhân. Hoặc ở là ở chỗ kia của hắn có trục trặc gì đó.

Bất kể như thế nào, nàng đã yên tâm. Điều này cũng rất bình thường. Dù sao Lang Thang vốn trôi dạt khắp đầu đường xó chợ. Nếu không phải nhờ Hạ Tinh và mình, hiện tại phỏng chừng hắn vẫn vất vưởng ở đâu đó.

Tuy nhiên Dương Vân cũng đoán rằng Lang Thang hẳn không phải là một người bình thường. Từ lúc đầu khi mình đưa hắn trở về, sau khi hắn tắm rửa và thay đổi quần áo xong, hắn gần như biến đổi thành một con người khác vậy. Cả người hắn đều tỏa ra một cảm giác phiêu dật và đẹp trai. Thậm chí còn tạo cho nàng một cảm giác nam nhân cực kỳ mãnh liệt. Vì sợ đó là ảo giác của mình, có mấy lần Dương Vân muốn hỏi cảm thụ của Hạ Tinh về hắn như thế nào. Nhưng vẫn nhịn được. Một giáo viên lại hỏi học sinh của mình chuyện này, thì có chút không thích hợp.

Thẳng đến khi Lang Thang tự có thể chữa trị tay của hắn, Dương Vân càng thêm khẳng định, anh chàng Lang Thang này có xuất thân không tầm thường. Nhưng một người nam tử không tầm thường như vậy, vì sao không có chút hứng thú gì với nữ nhân? Tuy điều này vừa đúng với tâm ý của nàng, nhưng ở sâu trong nội tâm của Dương Vân, vẫn có chút đáng tiếc cho hắn.

Càng làm cho Dương Vân kỳ quái chính là, khi Lang Thang ở trong phòng, chỉ cần không gọi hắn hoặc là không cùng hắn nói chuyện. Hắn đều không chủ động đi ra hoặc là chủ động trò chuyện.

Trải qua một thời gian dài thử Lang Thang, Dương Vân cuối cùng đã buông lỏng phòng bị với hắn. Cũng không tận lực bày bẫy rập để kiếm cớ đuổi Lang Thang nữa. Nên nàng không còn ngại mặc những quần áo thoải mái đi lại trong nhà.

Nói đúng ra là từ khi Lang Thang chuyển đến đây ở, ngoại trừ việc ăn cơm ra, cuộc sống sinh hoạt của nàng hầu như không có thay đổi gì cả. Mà nhờ có một người nam nhân trong nhà, mặc dù là một người mất trí nhớ, nhưng Dương Vân vẫn cảm thấy an toàn không ít.

Tuy sắp phải thi đại học,, nhưng tuần nào Hạ Tinh cũng tới thăm Lang Thang. Đôi khi cô ta còn ở cùng với Lang Thang trong phòng, nói chuyện mất nửa ngày. Dương Vân thật không biết bọn họ nói chuyện gì.

Mà có vẻ như quan hệ giữa Lang Thang và Hạ Tinh là tốt nhất. Rồi đến Chân Chân. Chỉ có mình là còn có cảm giác xa lạ với Lang Thang. Đôi khi Dương Vân nghĩ, có lẽ là do hắn biết mình muốn thử hắn.

- Lang Thang, có phải cậu có ý kiến gì với tôi không?

Dương Vân vừa từ trường học về, trông thấy Lang Thang đang chơi với Chân Chân liền chủ động hỏi. Hiện tại việc đưa đón Chân Chân đều do Lang Thang làm. Khiến cho Dương Vân đôi khi cảm thấy khá hư không. Nàng thậm chí còn cảm giác trong căn nhà này, mình dần dần bị chia cắt biên giới với Lang Thang và Chân Chân. Cảm giác này vô cùng kỳ quái.

## 390. Chương 318 (1): Đi Mua Quần Áo

Lang Thang khó hiểu ngẩng đầu nhìn Dương Vân, nói:

- Không có.

Khóe miệng của Dương Vân lộ ra một vẻ giảo hoạt:

- Không có thì tốt rồi. Bằng không tôi còn không có ý tứ nhờ cậu hỗ trợ. Thứ bảy này tôi có một cuộc họp với các bạn ở đại học. Cậu có thể đi theo tôi tới đó không?

Dương Vân cũng là vạn bất đắc dĩ. Nàng biết nếu không dẫn theo bạn trai thì khó mà yên bình. Lớp cũ của nàng có một nửa là nam sinh, mà một nửa trong số nam sinh đều đều ưa thích mình. Nếu có đồng học biết mình đã độc thân, thì có thể tưởng tượng tình hình như thế nào. Khẳng định là về sau sẽ không ngừng có điện thoại gọi tới mời đi chơi. Điều này sẽ làm nhiễu loạn cuộc sống của nàng.

Hơn nữa theo nàng biết. Còn có mấy nam sinh vì thích mình, mà còn chưa kết hôn. Nhớ tới cuộc hôn nhân bi kịch của mình, Dương Vân không khỏi ngầm thở dài.

Lang Thang nhíu mày nói:

- Còn Chân Chân thì sao?

- Hôm đấy gửi con bé tới nhà bà ngoại.

Dương Vân thấy Lang Thang rất quan tâm tới Chân Chân, trong lòng liền vui mừng.

- Vậy thì được.

Lang Thang trả lời vô cùng đơn giản.

Dương Vân biết tính cách của Lang Thang là như vậy, nên không có để ý. Chỉ cần Lang Thang đồng ý mình là tốt rồi. Ở chung với Lang Thang hai tháng, nàng cũng biết một ít tính cách của hắn. Chỉ cần hắn đáp ứng chuyện gì, thì chuyện đó sẽ không xảy ra vấn đề.

Lúc trước Chân Chân yêu cầu Lang Thang đi đón con bé. Chính mình rất không yên tâm. Nhưng trải qua một thời gian ngắn quan sát, thì phát hiện Lang Thang tuy mất trí nhớ, nhưng làm việc rất đâu vào đấy. Thì nàng mới yên tâm. Mỗi ngày hắn đều đúng giờ đón Chân Chân trở về. Chỉ là Lang Thang có một thói quen, đó là thường xuyên ngồi yên lặng một mình trầm tư. Tựa hồ như đang cố nghĩ ra cái gì đó. Nhưng đều chưa từng thấy hắn nói qua hắn đang nghĩ gì.

Thứ sáu, Dương Vân dẫn Chân Chân tới nhà mẹ của mình. Bình thường có Chân Chân ở nhà, ba người ở chung thì cũng không có vấn đề gì. Thời gian lâu, Dương Vân thì thấy bình thường. Nhưng hôm nay Chân Chân lại không có ở nhà, nàng mới cảm giác hiện tại giống như cô nam quả nữ vậy.

Tuy nhiên, nghĩ tới việc Lang Thang không có hứng thú gì với nữ nhân, thậm chí chỗ đó của hắn có vấn đề, Dương Vân mới yên tâm trở lại.

Chân Chân không có ở nhà, Lang Thang cũng không nhiều lời với Dương Vân. Sau khi ăn cơm xong, liền trở về căn phòng của mình. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, dù Dương Vân đã thức dây, nhưng Lang Thang thì vẫn ngủ.

Bởi vì quần áo mà Lang Thang mặc toàn là quần áo rẻ tiền, nên Dương Vân tính toán hôm nay mua giúp Lang Thang mấy bộ quần áo để tham gia cuộc tụ hội. Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa dậy thì đi kiểu gì.

Vốn tưởng rằng Dương Vân không có hứng thú với nữ nhân, nên nàng không lo lắng trực tiếp mở cửa đi vào.

Một màn đập vào mắt khiến Dương Vân muốn kêu lên. Cũng may nàng kịp thời bịt miệng lại.

Lang thang đang nằm trên giường ngủ say. Mà phía dưới của hắn thì giơ lên rất cao. Khuôn mặt của Dương Vân lập tức biến thành đỏ bừng. Không phải sinh lý của Lang Thang có vấn đề sao? Vậy mà mới sáng sớm hắn đã phấn chấn như vậy rồi. Vậy vì sao khi hắn nhìn thấy mình mặc quần áo mỏng, ánh mắt của hắn cơ hồ không có chút biến hóa nào?

Nếu không phải lúc ở trường, các giáo viên nam đều xum xoe nàng, nàng còn tưởng rằng mị lực của mình bị giảm xuống. Phì, mình đang suy nghĩ gì vậy? Đã nói rằng cả đời này sẽ không để ý tới một người nam nhân nào nữa. Vì sao hôm nay nay lại bị hắn kích thích?

“Chỗ đó thật lớn”

Dương Vân nghĩ tới đây, sắc mặt càng thêm đỏ. Đang muốn rời khỏi phòng, thì Lang Thang đã ngồi dậy, sững sờ nhìn Dương Vân:

- Đi luôn bây giờ à?

Nói xong, Lang Thang tựa hồ phát hiện ra ánh mắt của Dương Vân, liền cúi đầu nhìn phía dưới của mình, khuôn mặt bỗng nhiên có chút đỏ:

- Cô ra bên ngoài chờ tôi một lúc. Tí tôi ra luôn.

Lúc này Dương Vân mới ý thức được ánh mắt của mình đang nhìn chằm chằm vào chỗ đó của Lang Thang. Liền cuống quít chạy ra khỏi phòng. Nàng chỉ cảm thấy trải tim mình đập rất nhah. Mình định rời đi nhưng không biết vì sao ánh mắt không tự chủ được cứ nhìn về phía đó của hắn? May mà Lang Thang là người có tính cách đạm bạc, nếu không mình chả phải xấu hổ muốn chết.

Lang Thang không để cho Dương Vân phải chờ lâu. Mới vài phút đã mặc xong quần áo chỉnh tề.

Thấy ánh mắt của Dương Vân vẫn quái dị nhìn mình. Lang Thang tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, không chủ động nói chuyện với nàng mà đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

- Lang Thang, tối nay chúng ta phải đi tụ hội với bạn học của tôi. Cậu có quên không đấy?

Dương Vân muốn nói chuyện để bớt xấu hổ.

- Vẫn nhớ, buổi tối chứ gì. Nhưng hiện tại đã đi rồi à?

Lang Thang ngạc nhiên hỏi Dương Vân.

- À, tôi muốn dẫn cậu đi mua mấy bộ quần áo. Đi tụ hội cũng không nên ăn mặc xuề xòa quá.

Mặc dù Dương Vân biết mình yêu cầu điều gì, Lang Thang cũng không cự tuyệt. Nhưng nàng vẫn giải thích cho hắn biết.

Quả nhiên Lang Thang chỉ nói một câu ừ, liền không nói nữa.

- Lang Thang, hôm nay cậu phải đóng giả làm bạn trai tôi đấy. Cố gắng đừng để lộ, biết không?

Chuyện này Dương Vân vốn đã suy nghĩ kỹ, cũng biết không sao cả. Nhưng buổi sáng nhình thấy chỗ đó của Lang Thang, nàng có chút không tự nhiên.

Lang Thang gật đầu, không nói gì.

Siêu thị Ninh Thành là siêu thị quần áo lớn nhất của thành phố Trung Ninh. Nơi này cũng bán nhiều thứ khác, nhưng quần áo vẫn nổi danh hơn cả. Cho nên chỗ này dần dần thành một siêu thị bán quần áo, giày dép và các vật phẩm đắt tiền. Từ tầng một tới tầng năm là là chỉ bán quần áo với đầy đủ nhãn hiệu. Càng lên cao thì quần áo càng đắt.

Siêu thị Ninh Thành bao gồm rất nhiều các chủng loại quần áo, có bản lẻ có bán buôn. Cho nên quần áo đắt tiền hay rẻ tiền, ở đây đều có. Cơ hồ tất cả người dân ở thành phố Trung Ninh muốn mua quần áo đều tới đây để mua.

Do hôm nay là thứ bảy, nên khi Dương Vân dẫn theo Lang Thang tới, đã có rất đông người. Hôm nay Dương Vân quyết định chịu chi, dẫn Lang Thang đi tới tầng hai của siêu thị Ninh Thành. Chuẩn bị mua cho Lang Thang một bộ quần áo hàng hiệu.

Tuy ở bên ngoài của siêu thị Ninh Thành có rất đông người, nhưng vào bên trong thì không nhiều lắm. Bởi vì nhiều người biết, quần áo ở bên trong đắt hơn những quần áo ở bên ngoài không chỉ vài lần. Giá cả căn bản không có cùng cấp bậc. Còn không được mặc cả.

- Dương Vân, cậu cũng tới mua quần áo à?

Dương Vân vừa lên tầng hai, thì đã nghe thấy có người chào hỏi.

- A, Thôi Quyên, sao cậu lại ở chỗ này.

Dương Vân không nghĩ tới, còn chưa tham gia cuộc tụ hội, thì đã gặp phải cô bạn Thôi Quyên. Dương Vân không thích cô nàng này lắm. Cô ta là một người rất háo tài. Ỷ có vài phần nhan sắc, khắp nơi câu dẫn nam sinh có tiền. Nhưng một khi tiền không cung cấp đủ cho cô ta, cô ta lập tức đổi một người bạn trai khác. Nói khó nghe một chút, đây là một người nữ nhân mà ai cũng có thể làm chồng được.

Nhưng một người nữ nhân như vậy, hết lần này tới lần khác lại có rất nhiều nam nhân thích bám đuôi cô ta. Tuy nhiên, cô nàng Thôi Quyên này quả thực là một nữ nhân quyến rũ. Đó là sự quyến rũ trời sinh. Sau khi tốt nghiệp, nghe nói cô ta đang có quan hệ với một thiếu gia lắm tiền nào đó. Thật không ngờ lại gặp cô ta ở đây.

- Tiểu Quyên, đây là bạn học của em à? Sao không giới thiệu cho anh biết?

Tên nam tử đi cùng Thôi Quyên kia vừa nhìn thấy Dương Vân, hai mắt đã sáng lên. Liền không nghĩ ngợi, chủ động bắt chuyện.

- Đúng vậy, đây là Dương Vân, bạn học với em lúc còn học đại học. Cậu ấy từng là một trong mười hoa khôi của trường chúng em đấy. Lớp chúng em chiếm hai người, mà Dương Vân là một trong số đó.

Thôi Quyên nhõng nhẹo nói, nhưng vẫn có thể nghe ra có sự ghen tuông trong đó. Xác thực Thôi Quyên tự nhận không hề kém với hai người hoa khôi kia trong lớp. Nhưng cô ta rõ ràng không được ai bầu chọn vào trong mười hoa khôi của trường.

- Dương Vân,, đây là bạn trai của cậu hay là chồng cậu vậy?

Thôi Quyên nhìn Lang Thang ở đằng sau Dương Vân. Lang Thang mặc một bộ quần áo thể thao rẻ tiền, khiến Thôi Quyên vừa nhìn là biết một tên không có tiền, liền rất khinh bỉ. Cô nàng Dương Vân này có dung mạo không tồi, nhưng ánh mắt lại quá kém.

Dương Vân còn chưa nói gì, người nam tử đi theo Thôi Quyên đã vươn tay ra nói với Dương Vân:

- Chào em, anh là bạn trai của Quyên Quyên, Triệu Phổ. Rất vui được gặp em.

- Chào anh, đây là bạn trai của tôi, Lưu Lãng. Lãng, người ta muốn bắt tay với anh kìa.

Dương Vân thấy Triệu Phổ duỗi tay ra, liền ôm lấy cánh tay của Lang Thang nói. Tuy biết người nam nhân kia muốn nắm tay nàng, nhưng nàng không muốn tiếp xúc với y. Liền trực tiếp lấy Lang Thang ra làm tầm mộc.

Nhưng Lang Thang gần đây vốn nghe lời, rõ ràng lúc này lại không để ý tới Dương Vân mà đi về phía trước. Dương Vân vốn đang ôm tay của Lang Thang, nên không có cách nào đành phải đi theo hắn về phía trước.

Chỉ quay đầu, vẻ mặt có lỗi nói:

- Xin lỗi cậu nhé, Thôi Quyên. Tính tình của bạn trai mình vốn quái dị như vậy.

Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng cũng rất sảng khoái.

Triệu Phổ vẻ mặt âm trầm thả tay xuống, lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Vân và Lang Thang, rồi dùng ánh mắt ra hiệu với Thôi Quyên.

## 391. Chương 318 (2): Đi Mua Quần Áo

- À, không sao đâu. Anh Phổ cũng rất dễ tính. Đi thôi, chúng ta lên tầng xem quần áo nhé. Quần áo chỗ này đều lỗi thời rồi. Hôm nay anh Phổ của mình nghe nói là mình muốn đi gặp bạn học cũ, nên cố ý dẫn mình tới đây mua vài bộ quần áo mới. Dương Vân, chắc bạn trai của cậu cũng tới mua quần áo phải không. Chúng ta cùng đi chứ.

Thôi Quyên tựa hồ không chút nào để ý với chuyện vừa rồi.

Sắc mặt của Triệu Phổ cũng bình tĩnh lại, mang theo nụ cười nói:

- Đúng vậy, buổi tối nay Tiểu Quyên muốn gặp bạn cũ, nên anh muốn mua cho cô ấy vài bộ quần áo. Bạn bè tốt nghiệp sáu năm rồi, lâu lâu mới được gặp một lần, cũng không thể để cô ấy xấu mặt được.

Dương Vân vẫn không nói gì, đã bị Thôi Quyên kéo lên thang máy. Dương Vân vốn cự tuyệt, nhưng nhìn Lang Thang ở bên cạnh. Trong lòng tự nhủ, đi thì đi, trong thẻ ngân hàng của mình còn có hơn năm mười nghìn nguyên tiền tiết kiệm. Cũng lắm là dùng hết chứ mấy.

Dương Vân vụng trộm bỏ cái thẻ ngân hàng vào trong tay của Lang Thang, sau đó nhẹ nhàng nói vào tai của hắn:

- Đợi lát nữa dùng thẻ của tôi.

Lang Thang cầm lấy tấm thẻ, nhíu mày nhìn.

- Ôi, Dương Vân, bạn trai của cậu thật cá tính. Ngay cả thẻ tiết kiệm cũng dùng. Xem ra lần này hắn có vẻ sẽ mua rất nhiều quần áo cho cậu đấy. Mình thật chờ mong a.

Thôi Quyên nhìn bạn trai của Dương Vân mặc bộ quần áo thể thao rẻ tiền như vậy,, khóe miệng lộ ra vẻ cười nhạo. Triểu Phổ thì chỉ nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Dương Vân, không ngừng nuốt nước miếng.

Dương Vân bị động tác của Lang Thang làm cho mặt đỏ tới mang tai. Liền vụng trộm đá Lang Thang một cái. Đột nhiên nàng trông thấy mục quang của Triệu Phổ, không tự chủ được tới lại gần Lang Thang hơn.

- A, Thôi Quyên, sao lại tới tầng năm rồi?

Dương Vân tưởng rằng chỉ đi lên tầng 3, 4 gì đó. Rõ ràng thoáng cái đã chạy lên tầng năm. Nếu như ở tầng 2 mình có thể mua được vài bộ quần áo. Nhưng ở tầng năm toàn là hàng hiệu quốc tế a. Cho tới bây giờ Dương Vân còn chưa từng nghĩ tới tầng năm mua thứ gì đó. Vậy phải làm sao bây giờ?

- Đương nhiên phải tới tầng năm mua chứ. Quần áo ở tầng dưới mình thấy toàn hàng xấu thôi. Hơn nữa, sáu năm rồi, lớp chúng ta mới có một cuộc tụ hội, sao có thể tùy tiện được. Huống hồ, là bạn trai mình trả tiền giúp mình. Chắc bạn trai của cậu cũng thế phải không? À, không nói chuyện nữa, chúng ta đi xem quần áo.

Thôi Quyên tựa hồ rất tự nhiên nói. Giống như chuyện này vốn rất bình thường, chứ không có ý gì khác.

- Vậy được rồi.

Dương Vân nghĩ thầm, tới lúc đó mình chọn một bộ là được. Hơn năm mươi nghìn chắc cũng phải mua được một bộ. Mua xong thì lập tức kéo Lang Thang đi ăn cơm. Nếu như mà không mua được một bộ quần áo, thì thật là mất mặt. Tới buổi tối cũng không có ý tứ gì dẫn theo Lang Thang tới đó. Loại người như Thôi Quyên, Dương Vân biết rất rõ. Cô ta nhất định sẽ hóng hớt với các bạn ở cuộc tụ hội.

Quần áo bán ở tầng năm quả nhiên không giống với các tầng khác. Chỉ có khoảng vài người có vẻ thành đạt dẫn theo bạn gái hoặc vợ của mình tới đây chọn quần áo.

Ở đây có đầy đủ các loại nhãn hiệu danh tiếng như Tanner Karan, Louis Vuitton, Armani, Chanel, Versace, khiến Dương Vân nhìn vào đã hít một hơi. Mặc dù nàng chưa từng mặc qua những nhãn hiệu quần áo đó, nhưng vẫn nghe nói về chúng. Không biết với năm mươi nghìn nguyên của mình, có thể mua được một bộ ở đây không. Trong lòng Dương Vân liền lo sợ bất an.

Tuy nhiên, một bộ váy màu vàng nhạt đã hấp dẫn mục quang của Dương Vân. Nữ nhân trời sinh đã có cảm giác nhạy cảm với quần áo. Mới vừa rồi còn lo lắng có đủ tiền mua quần áo hay không, ngay lập tức đã bị hấp dẫn bởi một cái váy.

Cái váy này có nhãn hiệu Chanel. Vừa nhìn thấy cái váy đó, Dương Vân liền có cảm giác, cái váy này chính vì mình là làm.

- Tiểu thư, tôi thấy chiếc váy này rất hợp với cô. Cô có làn da trắng như vậy, dáng người lại hoàn mỹ, mặc bộ váy này khẳng định sẽ xinh đẹp gấp đôi.

Nhân viên bán hàng thấy Dương Vân có vẻ thich bộ váy, liền lập tức đi tới giới thiệu. Nhưng mục quang của cô ta lại nhìn về phía Triệu Phổ.

Trong bốn người này chỉ có Triệu Phổ là mặc một bộ Versace nổi bật nhất. Nên nhân viên bán hàng vừa nhìn là biết chỉ có y mới trả đủ tiền cho chiếc váy.

- Đúng vậy, Dương Vân, thân hình và làn da của em rất hợp với chiệc váy này.

Triệu Phổ lạnh lùng nhìn thoáng qua Lang Thang, chủ động nói.

Dương Vân đang nhìn cẩn thận cái váy, thì nghe thấy tiếng Triệu Phổ, lập tức phản ứng, vội vàng nói:

- Xem thêm một lúc.

- Anh Phổ, hai bộ này không tồi, anh thấy thế nào.

Dương Vân còn đang do dự, thì Thôi Quyên đã chọn được một cái váy dài và một cái áo.

Triệu Phổ rất tiêu sái, lấy ra một cái thẻ màu vàng, đưa cho nhân viên tính tiền, nói:

- Trừ tiền hộ tôi.

- Tổng cộng là một trăm linh sáu nghìn nguyên, mời tiên sinh nhận hóa đơn.

Nhân viên tính tiền rất thành thục quét thẻ, rồi đưa một hóa đơn cho Triệu Phổ.

Mặc dù Dương Vân không đi theo sau Triệu Phổ, nhưng nàng vẫn nghe rõ ràng số tiền đó. Nàng liền sửng sốt, hai bộ quần áo đã hơn một trăm nghìn nguyên rồi. Cũng may trong thẻ của mình còn có năm mươi nghìn, chắc là đủ để mua một bộ.

- Dương Vân, nếu như em thích, thì anh mua tặng cái váy này cho em.

Triệu Phủ cười lạnh nhìn Lang Thang, rồi quay đầu khẽ cười nói với Dương Vân.

- Không cần đâu, Lãng, anh giúp em tính tiền nhé.

Dương Vân nói với Lang Thang một câu. Hiện tại trên người nàng còn có hai nghìn nguyên tiền mặt. Lúc về sẽ mua cho Lang Thang mấy bộ rẻ hơn.

Tuy nhiên Lang Thang vừa đi tới quầy tính tiền, sắc mặt của Dương Vân đã trở nên tái nhợt. Hiện tại nàng mới để ý giá của cái váy đó. Hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên? Vì sao cũng là váy mà giá cả chênh lệch lớn như vậy.

Chỉ có Thôi Quyên là âm thầm cười lạnh. Lúc cô ta đi tới nơi này mua quần áo, đã xem tờ Catalogue giới thiệu. Xem ra cô nàng Dương Vân này đúng là đồ nhà quê, ngay cả bộ quần áo đắt tiền nhất mà cũng không biết.

Mình cũng rất thích bộ váy kia, nhưng giá tiền của nó đã vượt qua phạm vi chi trả của Triệu Phổ. Thôi Quyên duyệt qua vô số nam nhân, đương nhiên là biết chừng mực ở chỗ nào. Nhưng Triệu Phổ nói nguyện ý giúp Dương Vân trả tiền, khiến Thôi Quyên vẫn có chút không thoải mái.

- Tiểu thư, để tôi giúp cô đóng gói bộ váy này lại nhé?

Nhân viên bán hàng thấy chiếc váy đắt tiền nhất này vừa mới trưng bày được vài ngày đã có người mua, nên trong lòng không khỏi cao hứng.

Bộ váy này được trưng bày vài ngày, người xem nó cũng không ít, nhưng không có người nào nguyện ý trả tiền. Bởi vì giá của nó quá đắt. Chiếc váy có kiểu dáng như vậy cũng có, mà giá tiền chênh lệch rất nhiều. Cho nên đến hiện tại vẫn không có người nào mua.

- A, đợi chút, Lãng, anh trở lại đây.

Sắc mắt của Dương Vân chuyển từ trắng sang đỏ, vội vàng gọi Lang Thang trở về.

Tuy nhiên, cho dù nàng không gọi, Lang Thang cũng đã trở lại. Hắn cầm về tấm thẻ và hóa đơn, đưa tấm thẻ cho Dương Vân nói:

- Cái thẻ này em cầm về đi.

Dương Vân sững sờ nhìn hóa đơn trong tay của Lang Thang, trong đầu nhất thời có chút loạn. Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm giá tiền? Nghĩ tới đây, vội vàng lấy hóa đơn ở trong tay Lang Thang. Nhưng ở trên ghi rõ ràng giá tiền là hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên.

- Lưu Lãng, làm sao anh…

Dương Vân ngây dại cầm hóa đơn.

- À, bỗng nhiên anh nhớ ra anh có rất nhiều cái thể như của em.

Nói xong, Lang Thang tùy tiện lấy một tấm thẻ màu bạc.

Đầu óc của Dương Vân lại càng hồ đồ. Trên người Lang Thang có cái gì nàng biết rất rõ. Vì sao cho tới tận bây giờ đều không phát hiện ra trên người của hắn có thẻ ngân hàng? Tuy nhiên, Dương Vân biết lúc ày không phải là lúc nghĩ tới vấn đề đó, trở về chậm rãi hỏi hắn cũng đươc.

Thôi Quyên cũng ngẩn người nhìn bộ váy màu vàng trong tay của Dương Vân. Trong lòng có đủ ngũ vị. Cô ta thật không ngờ, đồ nhà quê kia thực sự mua quần áo cho Dương Vân.

Sắc mặt của Triệu Phổ trở nên âm trầm. Trong lòng rất hận, lạnh lùng nhìn về phía Lang Thang. Lão tử muốn xem ngươi giả vờ được bao lâu. Bộ váy kia chắc đã tốn tiền tiết kiệm vài năm của người. Xem người còn có tiền để mua nữa hay không?

- CHúng ta đi xem các nhãn hiệu khác nhé. Lâu lâu mới có dịp như vậy.

Triệu Phổ vội vàng nói.

Trong lòng Dương Vân âm thầm cười lạnh. Lâu lâu mới có dịp? Siêu thị này có phải lạ lẫm đâu, lúc nào muốn đến chả được. Nhưng Dương Vân không muốn tiếp tục ở đây. Bộ váy kia là Lang Thang dùng tiền của hắn mua. Tuy không biết trước kia hắn dấu thẻ ở chỗ nào, nhưng Dương Vân lại không muốn tiếp tục sử dụng tiền của Lang Thang. Bộ váy này lúc về mình sẽ nghĩ cách trả tiền cho hắn.

Nghĩ tới đây, Dương Vân đi tới ôm chặt cánh tay của Lang Thang nói:

- Mình và anh Lãng phải về đây. Hai người cứ tiếp tục mua sắm đi. Đi thôi, anh Lãng.

Dương Vân giữ chặt tay của Lang Thang, muốn đi xuống tầng.

Triệu Phổ cười lạnh một tiếng, còn chưa nói gì thì Lang Thang đã nói trước:

- Anh còn muốn mua mấy bộ, đợi lát nữa thì về. Không phải em nói đi gặp bạn bè không nên ăn mặc xuề xòa sao? Nên anh muốn mua vài bộ quần áo mới.

Từ lúc nhìn thấy tấm thẻ của Dương Vân, suy nghĩ của Lang Thang càng ngày càng rõ ràng.

## 392. Chương 319 (1): Mua Xe

Lời của Lang Thang khiến mấy người ở đây đều lắp bắp kinh hãi. Ngoại trừ Dương Vân là tự nhận biết một ít về Lang Thang, trong lòng Triệu Phổ và Thôi Quyên đều tự nhủ, chẳng lẽ tên này rất có tiền sao? Chứ không phải là tiền tiết kiệm của hắn? Hay là hắn vốn là một tên thích giả trư ăn thịt hổ? Tuy nhiên, nhìn thái độ khẩn trương của Dương Vân, có vẻ không giống như vậy.

- Đúng đúng, tôi cũng tán thành. Đi thôi, chúng ta đi xem vài bộ nữa.

Triệu Phổ sợ Dương Vân kéo bạn trai cô ta rời đi, liền vội vàng nói.

Dương Vân còn chưa kịp nói gì, Lang Thang đã lần nữa trở lại gian hàng Chanel, chọn lấy mấy bộ váy cao cấp. Kể cả giày và tất cho nữ cũng chọn hai bộ, tổng cộng tốn thêm vài trăm nghìn nguyên.

Thấy Lang Thang lại mua một bộ váy Chanel, Dương Vân liền biết hắn muốn mua cho Hạ Tinh.

Sau đó Lang Thang giống như căn bản không nhìn thấy Triệu Phổ và Thôi Quyên đi theo sau, trực tiếp tới gian hàng của Louie, Vuitton, Armani mua mấy bộ quần áo nam và đôi dày. Giá trị tổng cộng đã là hơn một triệu nguyên.

Triệu Phổ đi đằng sau, sắc mặt đã trắng bệch. Y thấy Lang Thang mua gì, cũng mua theo. Y không muốn thua kém tên nhà quê kia. Nhưng tốc độ quét thẻ của tên Lang Thang đã khiến cho y có chút sợ hãi.

Nhưng như thế còn chưa kết thúc. Lang Thang còn đi tới chỗ bán đồ trang sức, mua hai cái khuyên tai và vòng cổ cao cấp, và một cái túi sách. Còn mua thêm vài lọ nước hoa nữa. Lúc tính tiền Lang Thang đã trả tổng cộng sáu, bảy triệu nguyên. Triệu Phổ đi theo đằng sau, thấy thế dứt khoát dừng lại. Mặc dù y có tiền, nhưng cũng không tiêu sài như nước như tên đó được.

Dương Vân giống như đây là lần đầu tiên thấy Lang Thang vậy. Nàng đã bị việc mua sắm của Lang Thang hù sợ. Hắn kiếm đâu ra nhiều tiền như vậy?

- Xong rồi, chúng ta đi thôi.

Lang Thang cũng lười nhìn Triệu Phổ và Thôi Quyên đang ngây người, nói với Dương Vân.

Thẳng đến khi Dương Vân và Lang Thang đi đã lâu, Triệu Phổ mới vứt mấy bộ quần áo Louie, Vuitton xuống mặt đất, oán hận nhổ ra hai chữ:

- Trang bức.

Thôi Quyên vẫn sững sờ. Trong lòng còn đang suy nghĩ, khi nào thì ánh mắt của cô nàng Dương Vân kia lại tốt như vậy? Rõ ràng câu được một người bạn trai lắm tiền nhiều của? Không được, đêm nay nhất định phải tìm biện phép lôi kéo anh chàng kia. Mà hắn tên là Lưu Lãng thì phải?

Đi được rất xa, Dương Vân mới giữ chặt tay của Lang Thang hỏi:

- Lang Thang, cậu kiếm đâu ra được nhiều tiền như vậy?

- Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy tôi có vài tấm thể như của cô. Nên tôi tùy tiện lấy ra một tấm.

Lang Thang thuận miệng nói. Lúc hắn trông thấy Dương Vân đưa cho hắn tấm thẻ, hắn liền nhớ tới chuyện mấy tấm thẻ, Giống như khi hắn nhìn thấy Vân Tinh Linh vậy, hắn cũng nhớ tới trong túi của mình tựa hồ có một cái điện thoại Vân Tinh Linh. Nhưng lại không tìm ra được.

Lấy ra được cái thẻ này là rất tình cờ. Hắn vừa nảy ra ý niệm, lập tức cái thẻ đã tới tay của hắn. Thậm chí hắn còn nhìn thấy một chỗ nào đó trên người của mình có vài tấm thẻ như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn bỗng nhớ ra rất nhiều chuyện. Chỉ là về lai lịch của mình thì nghĩ mãi không ra.

- Vậy cậu cất mấy tấm thẻ kia ở đâu vậy, sao tôi không trông thấy?

Dương Vân nhìn chằm chằm vào mắt của Lang Thang hỏi. Nàng thậm chí hoài nghi Lang Thang giả vờ quên quá khứ của hắn.

Lang Thang trầm mặc sau nửa ngày mới nói:

- Tôi còn đang suy nghĩ vấn đề này. Hẳn là rất nhanh sẽ có câu trả lời cho cô.

Kỳ thực Lang Thang đang nghĩ tới trong người mình có một không gian để đồ nào đó. Chỉ là còn chưa rõ ràng nên không nói.

Dương Vân nhíu mày, nàng tưởng là Lang Thang không muốn nói.

- Nhưng làm sao cậu lại nhớ mật mã của tấm thẻ? Chẳng lẽ cậu đã nhớ ra những chuyện trước kia rồi sao?

Lâm Vân lần nữa hỏi.

- Tôi chỉ nhớ rõ một số là 429. Con số này hình như có liên quan gì đó với người quan trọng nhất trong đời tôi. Nhưng tôi nghĩ mãi lại không nhớ ra người đó là ai.

Lang Thang lại lâm vào trầm tư.

Dương Vân không tiếp tục hỏi nữa. Hôm nay Lang Thang đã nói rất nhiều, hơn nữa còn có trật tự rõ ràng. Chứng tỏ bệnh mất trí nhớ của hắn đang dần dần tốt. Người quan trọng nhất trong đời hắn? Chẳng lẽ là bạn gái của hắn sao? Dương Vân lắc đầu, tận lực khiến đầu óc của mình không nghĩ lung tung.

- Lang Thang, cậu còn mua thêm hai bộ quần áo, một bộ là mua cho Hạ Tinh à?

Dương Vân thấy Lang Thang trầm tư, liền chuyển chủ đề.

Lang Thang ngoài ý muốn cười cười. Dương Vân ngây ngốc một chút, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Lang Thang cười, thật sự là đẹp.

- Đúng vậy, tôi muốn mua một bộ cho Tiểu Tinh.

Lang Thang tựa hồ nhớ tới Hạ Tinh, khóe miệng lộ ra vẻ tiếu dung.

Dương Vân thấy Lang Thang cười, trong lòng rất là kinh hỉ. Liền tranh thủ rèn sắt khi còn nóng nói:

- Lang Thang, tôi thật là ghen tị a. Tôi là người đi mua sắm với cậu, nhưng cậu lại mua nhiều đồ cho Hạ Tinh như vậy.

Dương Vân muốn tâm tình của Lang Thang buông lỏng. Rồi nhớ tới càng nhiều việc trước kia.

Quả nhiên, Lang Thang lần nữa cười nói:

- Chị Vân, tôi cũng mua cho chị mà.

- Lang Thang, vừa rồi cậu gọi tôi là gì?

Dương Vân có chút kích động. Lang Thang đã hoàn toàn có suy nghĩ của bản thân. Sớm biết như vậy, nàng nên dẫn Lang Thang ra ngoài đi dạo mới đúng. Nói không chừng nhờ thế mà Lang Thang nhớ lại những chuyện trước đây.

- Tôi vừa gọi chị là chị Vân, có gì không tốt à?

Lang Thang đột nhiên cau mày, tựa hồ nhớ ra cái gì đó.

Dương Vân thấy lông mày của Lang Thang nhíu lại, vội vàng cắt đứt suy nghĩ của Lang Thang:

- Đương nhiên là tốt. Lang Thang, nếu cậu không nghĩ ra những việc từ trước, thì không cần phải nghĩ nữa. Cứ từ từ bĩnh tĩnh mà nhớ lại, sẽ có ngày nào đó cậu hồi phục trí nhớ mà thôi.

Dương Vân nói tới đây, chợt nghĩ tới con gái của mình gọi Lang Thang là anh, mà hắn lại gọi mình là chị, đúng là loạn bối phận,

- Ừ, chỉ là tôi bỗng nhớ tới một việc. Tôi cảm thấy tôi có thể bay được, nhưng không biết cách nào để bay?

Lang Thang vừa nói xong, lại trầm tư.

Trong lòng Dương Vân kinh hãi, vội vàng kéo tay của Lang Thang nói:

- Lang Thang, tôi đói bụng rồi, cậu chiêu đãi tôi nhé.

Sau khi nói xong, Dương Vân mới phát hiện mình rõ ràng có chút làm nũng. Vừa rồi Lang Thang nói hắn có thể biết bay, khiến cho nàng sợ bệnh của hắn lại chuyển biến xấu. Liền vội vàng làm ra bộ dáng làm nũng, muốn Lang Thang không phải suy nghĩ nhiều. Nhưng vì quá mức lo lắng, lúc nói ra lại mang theo vẻ nức nở.

- Không có vấn đề.

Lang Thang tựa hồ nhìn thấu tâm tư của Dương Vân vậy, nên không nghĩ tiếp.

Dương Vân nghe vậy mới yên lòng. Nàng biết tinh thần của Lang Thang còn chưa ổn định. Nên phải làm cho hắn vui vẻ khoái hoạt, không thể để cho hắn suy nghĩ những chuyện điên khùng kia được. Tuy nhiên hiện tại nàng cũng càng thêm khẳng định Lang Thang không phải là một người bình thường. Bằng không hắn đã không thể tùy tiện lấy ra một tấm thẻ có nhiều tiền như vậy rồi.

- Lang Thang, hiện tại chúng ta đi đâu?

Sau khi cơm nước xong, Dương Vân không muốn về sớm. Nàng phát hiện Lang Thang đi ra ngoài càng lâu, tư duy càng thêm rõ ràng. Còn có, nàng cũng yêu mến sự thoải mái khi đi dạo với Lang Thang như thế này.

- Đi cửa hàng xe nhìn xem. Tôi ôm nhiều đồ như vậy, mua một cái xe chở cho tiện.

Lang Thang suy nghĩ một lát, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, muốn giơ tay lên, nhưng đảo mắt lại để xuống. Rồi nói là muốn đi mua xe.

- A, Lang Thang, cậu còn nhiều tiên tiền?

Dương Vân lại lo lắng. Vừa rồi Lang Thang đã tốn mất mấy triệu nguyên, không biết trong thẻ của hắn còn đủ hay không.

- Tôi cũng không biết. Tôi còn vài tấm thẻ ngân hàng như vậy. Cô thử xem hộ tôi có bao nhiêu tiền trong tấm thẻ này. Mật mã à 429429.

Lang Thang nói xong, đưa tấm thẻ vừa dùng cho Dương Vân.

Dương Vân chần chờ tiếp nhận thẻ ngân hàng, cùng Lang Thang đi tới một cái máy ATM kiểm tra xem. Con số xuất hiện trên màn hình khiến Dương Vân sững sờ, rõ ràng có tận chín con số, là gần một tỉ nguyên.

Dương Vân tranh thủ thời gian lấy thẻ rồi kéo Lang Thang qua một bên. Trái tim không nhịn được đập thình thịch, trả lại tấm thẻ cho Lang Thang nói:

- Lang Thang, sau cậu có nhiều tiền như vậy? Cậu có nhiều tiền như vậy, chứng tỏ gia đình cậu là gia đình rất có danh vọng. Vậy thì hôm nào chúng ta đi tới đài truyền hình rồi thông báo tìm người lạc, người nhà của cậu chắc chắn sẽ tìm được cậu.

- Kỳ thực, tôi không coi trọng mấy đồng tiền đó lắm. Chị thích thì cứ lấy mà dùng. Tôi còn rất nhiều.

Lang Thang tựa hồ tùy ý nói một câu.

Dương Vân lại càng hoảng sợ, vội vàng nói:

- Lang Thang, từ này về sau đừng nói ra những lời như vậy. Cho dù người có tâm địa tốt nhưng thấy nhiều tiền như vậy, cũng khó mà thoát khỏi tham niệm.

Dương Vân nói xong, liền nhớ tới cô bạn Thôi Quyên kia. Không chỉ nói cô ta, lại có mấy người đối mặt với gần một tỉ nguyên mà không động tâm?

Lang Thang gật đầu. Từ một tháng trước hắn có thể tự hỏi một số việc, đến hôm nay Dương Vân dẫn hắn đi một vòng. Trên cơ bản, thần trí của hắn đã khôi phục. Nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra mình là ai. Chuyện trước kia hắn đã quên rất nhiều. Lúc hắn lấy ra thẻ ngân hàng, liền biết mình trong người mình có một không gian có thể tùy ý sử dụng gì đó. Nhưng vẫn có nhiều chuyện, hắn không có cách nào nghĩ ra.

## 393. Chương 319 (2): Mua Xe

Chẳng hạn như vì sao mình biến thành như vậy. Còn có vì sao mình luôn nghĩ tới mình có thể bay. Vừa này hắn suýt nữa bỏ đồ vật vào trong không gian đó, nhưng kịp thời nghĩ tới không gian đó nên được giữ bí mật.

Khiến hắn suy tư suốt, đó là có một cô gái tên là Vũ, nhưng không nhớ ra nàng là ai. Và vì sao mỗi lần mình nhớ tới cô gái tên Vũ này, đều có một loại tưởng niệm khắc sâu vào xương cốt. Ngoại trừ cô gái đó ra, hắn còn nhớ mang máng mình tu luyện một loại công pháp nào đó. Nhưng thủy chung không nhớ ra được. Hắn cảm thấy sự quan trọng của nó chỉ sau cô gái tên Vũ kia.

Mà quan trọng nhất, hắn không nhớ ra hắn tên là gì. Có lẽ Dương Vân nói không sai, mình nên đi tới đài truyền hình làm một cái tìm người thân. Nói không chừng người thân của mình nhìn thấy, có thể đến tìm mình.

- Cậu không sao chứ Lang Thang.

Dương Vân thấy Lang Thang lại giống như có chút trầm tư, vội vàng hỏi.

- Tôi không sao. Chị nói rằng ai đối mặt với số tiền đó cũng nổi lên lòng tham, vì sao tôi đưa tấm thẻ cho chị, chị lại không nhận?

Lang Thang có chút vui vẻ nhìn Dương Vân, hỏi.

- Tôi cần nhiều tiền như vậy làm gì? Tôi chỉ cần có Chân Chân là được, các thứ khác tôi đều không để ý. Tiền đủ dùng là tốt rồi.

Dương Vân nói tới đây liền thở dài. Cũng bởi vì nàng không quan tâm tới tiền, nên mới bị tên nam nhân hèn hạ kia lừa gạt. Coi như mình đổi hết cả tài sản của mình để được một tờ giấy ly hôn và Chân Chân.

Tựa hồ nhìn ra cảm xúc biến hóa của Dương Vân, Lang Thang thu hồi tấm thẻ lại, nói:

- Chúng ta đi mua xe thôi. Buổi tối cũng không thể ngồi xe tham gia cuộc tụ hội chứ.

- Ừ.

Dương Vân biết Lang Thang có gần một tỉ thì không hề ngăn cản hắn mua xe nữa. Nhiều tiền như vậy, muốn mua xe nào chả được.

Các nhân viên ở đại lý xe 4S đều rất là nhiệt tình. Tuy quần áo của Dương Vân và Lang Thang chỉ bình thường, nhưng nhữnh người này làm lâu về mảng tiêu thụ rồi, còn tinh hơn cả Hồ Ly nữa. Dù hai người kia không nhất định muốn mua xe, cũng có nữ nhân viên chạy tới trước giới thiệu.

Tuy hai người này thoạt nhìn không giống người có tiền, nhưng trong tay hai người đều xách theo từng túi hàng hiệu. Không quản bên trong có gì, nhưng chắc không kém. Đã từng có một lão nông dân đeo túi da rắn mua xe BMW cơ mà. Chuyện này người nào làm trong nghề chả biết. Cho nên làm về ngành tiêu thụ, kiêng kỵ nhất là trông mặt mà bắt hình dong.

Tuy tỉ lệ mua xe của hai người này không cao, nhưng vẫn có ba nữ nhân viên tiếp thị líu ríu giới thiệu. Nhưng lập tức rời đi hai người, bởi vì hai người này trông thấy một đôi nam nữ mặc hàng hiệu đi tới. Mà tỷ lệ mua xe của đôi này chắc chắn cao hơn đôi ăn mặc bình thường kia. Cho nên chỉ còn có một cô là giới thiệu sản phẩm cho Lang Thang và Dương Vân.

- Tiên sinh, ngài muốn mua xe gì?

Nữ nhân viên cười ngọt ngào hỏi. Tuy cô ta cũng nhìn ra tỉ lệ mua xe của hai người kia cao hơn, nhưng hai người đồng nghiệp của mình đã nhanh chân tới trước rồi.

- À, tùy tiện một chiếc nào cũng được.

Lang Thang thuận miệng nói.

- Tùy tiện một chiếc?

Nữ nhân viên có chút ngây người. Nếu muốn mua một chiếc xe chỉ mấy chục nghìn nguyên thì ở đây không có. Ở đây xe rẻ nhất cũng phải hơn một trăm nghìn nguyên. Tuy nhiên, lập tức cô ta nhận ra thái độ của mình có vấn đề, vội vàng bổ sung:

- Nếu không hai vị ngồi đây đợi một lát, tôi lấy nước cho hai người uống, để hai người bàn bạc kỹ hơn?

Thái độ của nữ nhân viên này cũng không tệ lắm, nhưng Lang Thang vẫn cau mày nói:

- Không cần, cô dẫn tôi tới gara nhìn xem là được. Tôi thấy ưng chiếc nào thì lấy luôn. Không cần lãng phí thời gian.

Nghe Lang Thang nói vậy, chẳng những nữ nhân viên này sững sờ. Mà ngay cả hai nữ nhân viên kia và đôi nam nữ mới vào cũng sững sờ. Người mua xe này thật là kiêu ngạo a, khẩu khí rõ ràng lại lớn như vậy. Chẳng lẽ ngươi có hứng thú với một chiếc xe Bentley, ngươi cũng mua luôn sao?

Tuy nhiên, người ta có khẩu khí lớn là chuyện của người ta. Hai người kia chỉ thoáng qua Lang Thang và Dương Vân, liền tiếp tục nghe hai nữ nhân viên giới thiệu.

- Như vậy thì mời tiên sinh đi vào.

Nữ nhân viên cũng chỉ đành đồng ý với yêu cầu của Lang Thang.

- Chúng ta cũng vào thử xem.

Đôi nam nữ này thấy Lang Thang và Dương Vân trực tiếp đi vào nhìn xe, cảm thấy chủ ý này cũng không sai. Hai người thương lương một chút, liền cự tuyệt ngồi đợi , cũng đi thẳng tới gara.

Gara của nhà đại lý xe này có quy mô không nhỏ. Bên trong có đủ loại các nhãn hiệu xe với nhiều cấp bậc.

- Lang Thang, chúng ta cứ tùy tiện mua một chiếc cũng được. Dù sao chúng ta cũng không hay dùng lắm.

Tuy Dương Vân cảm thấy Lang Thang rất có tiền, nhưng nàng lại không có thói quen dùng tiền bậy bạ.

Nữ nhân viên nghe Dương Vân nói vậy liền vui vẻ. Cô ta vốn cho rằng hai người này cũng chỉ giống như hai người kia xem xe mà thôi. Nếu như cô gái đi bên cạnh đã nói mua xe, mặc kệ là mua chiếc nào, thì nhất định là muốn mua.

- Chị Vân, chị xem chiếc này thế nào.

Lang Thang chỉ vào một chiếc Porsche 9 màu xanh lam hỏi.

- Ừ, cũng được. Chỉ là xe này hình như dành cho nữ thì phải.

Dương Vân cũng thấy chiếc xe này rất đẹp, hình dáng của nó khiến người ta nhìn vào cảm thấy rất thoải mái.

- Vậy thì chọn chiếc xe này. Cô giúp tôi gắn những phụ kiện tốt nhất cho xe nhé. Rồi giúp tôi làm thủ tục mua xe luôn.

Lang Thang nghe Dương Vân nói vậy liền gật đầu. Lập tức nói với cô gái bán xe.

- Cái gì?

Nữ nhân viên ngây ngẩn cả người. Hai người này mới tới đây chưa được một phút đã chọn xong xe, đây là kiểu mua gì vậy? Vài người đi theo đằng sau cũng ngây dại. Người này ngay cả giá xe đều không hỏi, liền mua luôn một cái xe thể thao có giá trị ba triệu nguyên. Người này rốt cuộc là ai?

Lang Thang nghe nữ nhân viên nói vậy, lại nhíu mày. Nữ nhân viên thấy Lang Thang không hài lòng, vội vàng nói:

- Vâng, xin mời ngài đưa CMTND cho tôi, tôi lập tức đi làm thủ tục. Chỉ là những phụ kiện đi kèm cần hai trăm tám mươi sau nghìn nguyên.

- Ừ, cô làm nhanh giúp tôi.

Lang Thang đưa thẻ ngân hàng cho cô ta, còn CMTND thì lấy của Dương Vân.

- Vâng…

Nữ nhân viên đã bất chấp ngạc nhiên, thu tấm thẻ lại. Rồi dùng tốc độ nhanh nhất làm mấy thủ tục mua xe. Cô ta còn chưa từng thấy một người mua xe sảng khoái như vậy. Cô ta cũng nhìn ra người mua xe kia không phải là người thích dông dài.

Dương Vân lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đi tới bên người Lang Thang nói:

- Lang Thang, sao cậu lại muốn dùng CMTND của tôi? Hơn nữa cậu còn mua một chiếc xe cho nữ như vậy? Tôi còn tưởng rằng cậu mua cho cậu dùng chứ?

- Chị Vân, tôi không biết lái xe, tôi mua nó là cho chị. Từ nay về sau đi đâu thì tôi nhờ chị lái là được.

Lang Thang thấy tốc độ làm việc của nữ nhân viên kia không tệ lắm, liền cùng Dương Vân ngồi một bên chờ.

- Lang Thang, tôi cảnh cáo cậu, cậu đừng gọi tôi là chị Vân suốt như thế. Bằng không lúc đi tụ hội, mọi người lại biết tôi lớn tuổi hơn câu. Lúc đấy không phải là cậu lái máy bay bà già sao?

Dương Vân nói xong, liếc nhìn Lang Thang rồi xì cười một tiếng. Đây là lần đầu tiên, sau khi ly hôn, nàng mới chọc ngẹo một người nam nhân như vậy.

- Vậy thì gọi chị là Tiểu Vân vậy. Vân? Vân…

Lang Thang nói xong lời cuối cùng liền nhắc chữ Vân mấy lần, tựa hồ muốn nhớ tới cái gì đò.

Dương Vân nghe thấy hắn liên tục gọi mình là Vân, trên mặt đỏ lên. Không nghĩ tới anh chàng Lang Thang này còn là một người lãng mạn như vậy. Chỉ là vì sao hắn cứ gọi mình là Vân. Còn có, tại sao hắn phải mua nhiều đồ cho mình như vậy? Mình và hắn đâu có quan hệ gì đâu, những vật này mình sao có thể lấy hết được.

Tuy nhiên Dương Vân lập tức dừng những suy nghĩ lung tung của mình lại. Nàng đã phát hiện Lang Thang không đúng. Tuy hắn liên tục gọi tên Vân, nhưng trong mắt không có sự ôn nhu, mà chỉ là thống khổ tự hỏi gì đó. Lông mày của hắn càng lúc càng nhăn, thậm chí còn có mồ hôi chảy xuống trán.

Dương Vân ngay lập tức bị dọa, liền vọt tới trước mặt của Lang Thang, ôm cánh tay của hắn,, lo lắng nói:

- Lang Thang, đừng nghĩ ngợi nhiều. Không nghĩ ra cũng không sao đâu, đừng làm cho tôi sợ….

Sắc mặt của Lang Thang càng ngày càng tái nhợt. Dương Vân sợ hãi cơ hồ muốn khóc. Trong lòng đã sớm hối hận vì sao mình phải nhắc tới hai chữ chị Vân kia. Lâm Tranh thật vất vả mới hồi phục, mà mình lại khiến cho tinh thần của hắn rơi vào hỗn loạn.

Bỗng nhiên Lang Thang té xỉu vào ngực của Dương Vân. Dương Vân thấy vậy liền nóng lòng như lửa đốt. Chỉ muốn lập tức đưa Lang Thang tới bệnh viện.

- Vị tiểu thư này, chào cô, nếu cô không ngại, tôi có thể xem bệnh giúp bạn trai cô được không?

Nói chuyện là người nam tử trẻ tuổi đi theo sau Dương Vân và Lang Thang kia. Bên cạnh y là một mỹ nữ rất khả ái.

- A, nhưng…

Dương Vân ngây ngẩn cả người. Nàng không biết người nam tử trước mặt này ai. Hơn nữa nàng biết bệnh của Lang Thang như thế nào, cũng biết vì sao hắn bị ngất như vậy. Liệu người nam tử này có thể chữa trị khỏi cho Lang Thang hay không?

Nhìn ra được vẻ do dự của Dương Vân, người nam tử trẻ tuổi bổ sung nói:

- Tôi là thầy thuốc trung y, đối với chứng hôn mê như vậy, tôi vẫn có thể giúp được

## 394. Chương 320: Cảm Giác Bình An

- Vậy thì…Nhờ anh.

Hiện tại trong lòng Dương Vân rất loạn. Thấy nam tử kia nói y là thầy thuốc, lại có thể trị liệu cho Lang Thang. Liền vịn Lang Thang lên, để cho nam tử kia chữa bệnh.

Người nam tử mỉm cười, lấy một hộp kim châm từ trong túi ra. Dương Vân thấy y còn mang theo kim châm trên người, thì càng yên tâm. Không phải thầy thuốc thì ai mang theo kim châm đi làm gì. Bất quá, nghĩ tới người này sắp cắm kim châm lên người của Lang Thang, thì lại bắt đầu lo lắng.

- Lang Thang, cậu đừng lo lắng, đợi chữa trị tốt cho cậu thì chúng ta lại chậm rãi nghĩ. Nghe lời tỷ tỷ nhé.

Trong bất tri bất giác, Dương Vân đã coi Lang Thang là em trai của mình.

Nghe Dương Vân nói vậy, mấy người xung quanh mới biết, nguyên lai hai người này là chị em.

Người nam tử chính đang muốn đâm kim châm vào huyệt Ấn Đường của Lang Thang, thì Lang Thang đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn thấy nam tử kia đâm kim châm vào mình, liền giơ tay tóm lấy, rồi kéo tay của y ra đằng sau. Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, thì Lang Thang đã ấn người nam tử kia xuống mặt bàn, khiến y không có cách nào nhúc nhích.

Lúc này Dương Vân mới kịp phản ứng:

- Lang Thang mau buông tay. Người đó là thầy thuốc, vừa này cậu ta đang muốn giúp em trị liệu.

- À.

Lang Thang nghe vậy liền buông lỏng tay.

- Lai Quốc, anh không sao chứ.

Nữ nhân đi theo nam tử kia đương nhiên nhìn thấy quá trình từ lúc bị bắt đến lúc được thả ra của bạn trai mình. Thấy anh ấy vẫn còn ngây người, liền bước lên phía trước hỏi.

- Anh không sao.

Nam tử này nói xong, liền vươn tay nói với Lang Thang:

- Tôi là Tống Lai Quốc, là thầy thuốc làm trong viện trung y Trung Ninh.

Dương Vân lo lắng thái độ của Lang Thang lại giống như đối với Triệu Phổ lúc ở siêu thị kia, đang muốn nhắc nhở hắn , thì đã trông thấy Lang Thang cũng giơ tay nói:

- Tôi tên là Lang Thang, trước mắt chưa có việc làm.

Nữ tử đi theo Tống Lôi Quốc kia nghe thấy vậy, cái miệng kéo kéo. Trong lòng tự nhủ,, đương nhiên ngươi không có việc làm rồi. Có việc làm mà có thể mua nổi xe Porsche mới là lạ.

“Lang Thang?”

Tống Lai Quốc nghe thấy cái tên này liền cảm thấy quái dị. Tuy nhiên biểu lộ bên ngoài vẫn bình thường, chỉ lấy một tờ danh thiếp đưa cho Lang Thang rồi nói:

- Đây là danh thiếp của tôi.

Lang Thang nhận lấy danh thiếp của Tống Lai Quốc, bỏ vào túi rồi nói:

- Tôi không có danh thiếp cũng không có điện thoại.

Tống Lai Quốc và nữ tử bên cạnh lập tức biết Lang Thang không muốn liên hệ với bọn họ. Đang định nói chuyện thì Dương Vân đã nói:

- Lang Thang xác thực không có điện thoại và danh thiếp, cậu ấy không lừa hai người đâu.

- Vậy thì không biết tối nay tôi có vinh dự mời hai người ăn cơm không?

Tống Lai Quốc rất khách khí mời Lang Thang.

Dương Vân không có ý tứ nói:

- Thực xin lỗi, tối nay tôi và Lang Thang còn có việc.

Nghe Dương Vân nói như vậy, Tống Lai Quốc tựa hồ như rất đáng tiếc nói:

- Vậy hai người nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé. Hoặc là tới viện trung y tìm tôi cũng được.

Lúc này nữ nhân viên kia đã lái xe Porsche đi ra, các thủ tục cũng làm xong. Dương Vân thấy thời gian không còn sớm, liền chào từ biệt Tống Lai Quốc rồi kéo Lang Thang vào trong xe, lái xe rời đi.

- Lai Quốc, sao anh khách khí với tên Lang Thang kia như vậy? Chẳng lẽ vì hắn có nhiều tiền sao?

Đợi Dương Vân và Lang Thang đã đi xa, cô gái kia mới nhịn không được hỏi.

- Đương nhiên là không phải. Tuy anh không phải người có nhiều tiền, nhưng vẫn có thể lấy ra được vài triệu. Em ở với anh lâu như vậy rồi, chắc cũng biết thân thủ của anh chứ.

Tống Lai Quốc nhìn cô gái nói.

- Đương nhiên là biết, thế thì sao, A…

Cô gái này nói tới đây,, giống như nghĩ ra cái gì đó.

- Đúng vậy, bình thường đối phó với bảy tám người, anh còn chưa để vào mắt. Nhưng vừa rồi người Lang Thang kia chỉ dùng một tay là có thể khiến anh không động đậy được. Như vậy em đủ biết rồi đấy. Người này tuyệt đối là một cao thủ trong số các cao thủ. Nếu như anh không nghĩ sai, thì ngay cả sự phụ Liên Đức cũng không phải là đối thủ của hắn.

Tống Lai Quốc sắc mặt tỉnh táo nói.

- A, anh nói hắn còn lợi hại hơn cả sư phụ Liên Đức à?

Cô gái này hiển nhiên là không tin. Ở trong suy nghĩ của cô ta, không có ai là lợi hại hơn sư phụ Liên Đức.

- Đúng vậy, chỉ là một cao nhân như thế, lại không thể được quen biêt.

Tống Lai Quốc vẫn còn đáng tiếc nói.

- Không phải anh đã cho hắn điện thoại sao? Hắn có bệnh hôn mê, nói không chừng ngày nào đó lại tới tìm anh.

Cô gái này hiển nhiên là lạc quan hơn Tống Lai Quốc rất nhiều.

- Ài, tùy vào vận khí vậy. Thôi, chúng ta tiếp tục đi xem xe.

Tống Lai Quốc nói xong, liền tiếp tục cùng cô gái kia chọn xe trong gara.

- Lang Thang, vừa rồi cậu làm tôi sợ muốn chết. Rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy?

Tuy đây là lần đầu tiên Dương Vân lái một chiếc xe Porsche, nhưng nàng không để ý điều này, mà chỉ quan tâm tới việc Lang Thang vừa hôn mê hồi nãy.

- Tôi cũng không biết, tôi chỉ cảm thấy cái tên Vân có quan hệ gì đó với tôi.

Lang Thang nói xong lại nhíu mày.

Dương Vân sợ Lang Thang lại suy nghĩ miên man, vội vàng nói:

- Lang Thang, xe này tốt đấy, cậu muốn thử lái không?

- Không cần đâu, tôi không quen lái xe lắm. À, Tiểu Vân, có phải lúc trước cô thấy tôi ở chỗ kia phải không? Tôi muốn tới đó nhìn xem.

Chiếc xe đang đi qua trường cấp ba Trung Ninh.

- Không phải là tôi phát hiện ra cậu, mà là Hạ Tinh. Chúng ta đi xem nhé. Tôi cũng định vào trường hỏi xem Hạ Tinh vì sao một tuần rồi không tới thăm cậu. Chỉ là không biết con bé đã tan học chưa.

Dương Vân nói xong, đỗ xe ở ven đường.

Một chiếc xe Porsche mới tinh đỗ ở gần cửa trường học, đương nhiên là dẫn tới rất nhiều người chú ý. Thậm chí có vài học sinh còn cầm điện thoại để chụp ảnh chiếc xe.

Tuy Dương Vân không coi trọng việc xe cộ lắm, nhưng nhìn thấy có nhiều người chụp ảnh xe của mình như vậy, cũng thấy cao hứng. Bỗng nhớ tới Lang Thang, vội vàng nhìn xung quanh thì phát hiện Lang Thang đang đứng ở chỗ lúc trước.

Dương Vân sợ Lang Thang nghĩ nhiều, vội vàng đi tới kéo áo Lang Thang.

Lang Thang quay đầu lại nhìn Dương Vân, nhẹ nhàng gật đầu, ý bảo rằng hắn không sao. Dương Vân thấy Lang Thang không có việc gì, liền đứng ở bên cạnh chờ hắn. Dương Vân nhìn ánh mắt của Lang Thang chăm chú như vậy, mới cảm giác được sự yên lặng chính thức là như thế nào.

Nhớ tới lần nàng từng hỏi Hạ Tinh, vì sao đối xử với Lang Thang tốt như vậy, Hạ Tinh đã nói với nàng rằng:” Cô Dương, nếu là người lang thang khác, em nhiều nhất chỉ mua thức ăn mà thôi. Nhưng Lang Thang lại tạo cho em một cảm giác rất tĩnh lặng. Mỗi lần em ở cùng Lang Thang, em đều cảm thấy vui vẻ và thoải mái vô cùng. Cảm giác buồn tẻ vì học hành cũng trở phai nhạt rất nhiều. Em thực sự thích ở bên cạnh anh Lang Thang. Ở bên cạnh anh ấy em cảm thấy rất yên bình.”

Dương Vân lại chưa bao giờ có cảm giác như vậy. Thậm chí nàng cho rằng Hạ Tinh ăn nói linh tinh, chứ mục đích chính là muốn giúp Lang Thang mà thôi. Không khỏi buồn cười với tâm tư của cô bé. Nhưng hôm nay nàng mới chính thức cảm thấy sự yên lặng trên người hắn. Đây quả thực là một cảm giác thoát trần gì đó. Vừa thoải mái, vừa yên bình, lại có một sự nhớ nhung nhàn nhạt.

## 395. Chương 321: Anh Có Bệnh

- Dương Vân…

Một thanh âm đột ngột cắt đứt suy nghĩ của Dương Vân. Làm cho nàng đang từ cảm giác phiêu dật, thoáng cái đã rơi xuống phàm trần. Dương Vân căm tức quay đầu lại nhìn. Nguyên lai là đồng nghiệp của mình, Tưởng Bình.

Dương Vân đương nhiên không vô cớ bão nổi với Tưởng Bình, đành phải cười hỏi:

- Chào anh Tưởng, có chuyện gì à?

- Nghe nói hôm nay em tham gia cuộc họp với bạn cũ phải không? Nếu không ngại, anh nguyện ý tiễn em tới đó.

Nói xong, Tưởng Binh rung rung cái chìa khóa điện tử trong tay, tiếng đông cơ của xe Regal mới tinh vang lên từ đằng sau.

Dương Vân nghe thấy thanh âm đó, đột nhiên muốn cười. Nhưng nàng vẫn nhịn được, vội vàng nói:

- Cảm ơn anh, nhưng không cần đâu, có người giúp em rồi.

Tưởng Bình không nghĩ tới chiếc xe mới mua của mình cũng không chiếm được cảm tình của mỹ nhân. Trong lòng còn đang tưởng rằng Dương Vân da mặt mỏng, liền nói:

- Chúng ta là đồng nghiệp mà, cần gì khách khí như vậy. Hơn nữa, lái xe mới tới đó cũng có thể hãnh diện với bạn bè…

- Cô Dương, thầy Tưởng…

Thanh âm của hai nữ sinh đã cắt đứt cuộc đối thoại của Dương Vân và Tưởng Bình.

- Lan và Lộ à, cô đang định tìm Hạ Tinh đây. Hạ Tinh có ở lớp không?

Dương Vân trông thấy là bạn học của Hạ Tinh, liền vội vàng hỏi.

- Từ hôm qua tới giờ chúng em còn chưa trông thấy Hạ Tinh đâu cả. Chắc cậu ấy có việc gì bận rồi. Thôi bọn em đi đây, chào thầy cô.

Nữ sinh tên Lan nói xong liền rời đi.

- Ừ, chào các em.

Dương Vân nghe hai cô bé này nói vậy liền nghĩ tới Hạ Tinh có việc gì mà không đi học thêm nhỉ. Sắp thi đại học rồi, bình thường nếu không có việc gì thì bọn trẻ đều đi học thêm. Vì sao hôm nay Hạ Tinh lại không tới?

- Tưởng Bình, anh mua xe mới à?

Một giọng nữ truyền tới.

- Còn là xe Regal nữa, ăn chơi ghê. Tưởng Bình, hôm nay anh phải chiêu đãi bọn em một bữa đấy.

Đang có hai nữ tử đi tới. Nói chuyện là một thiếu phụ hơn ba mươi tuổi. Tướng mạo tuy không phải là xuất chúng, nhưng con mắt rất câu hồn, còn có vẻ ướt át. Ánh mắt của cô ta nhìn về Tưởng Bình đầy vẻ ái mộ và sùng bái không chút che dấu nào cả.

- Không có vấn đề, Dương Vân, em đi cùng không. À, quên mất, em còn có cuộc tụ hội.

Tưởng Bình nhớ tới chuyện của Dương Vân, có chút thất vọng nói.

- À, cô Dương cũng ở đây à, tôi không chú ý. Tin tức của cô Dương thật là linh thông nhỉ. Tưởng Bình mới mua xe là cô biết rồi. Cô cũng đợi Tưởng Bình đón….

Nữ nhân có ánh mắt câu hồn kia còn chưa nói hết đã bị Lang Thang ngắt lời.

- Đi thôi, Tiểu Vân.

Lang Thang kéo Dương Vân còn đang mang vẻ mặt không giải thích được.

Dương Vân thấy Lang Thang muốn rời đi, cũng đành chào từ biệt ba người rồi đi theo hắn.

- Còn chơi tiểu bạch kiểm cơ đấy. Cô nàng Dương Vân này càng sống càng kém, không có tiền cũng ra vẻ thanh cao.

Nữ nhân có mị nhãn kia rất khó chịu với thái độ của Dương Vân. Còn khó chịu với việc Dương Vân xum xoe khi Tưởng Bình mua xe mới. Đã có tiểu bạch kiểm bên người rồi, tuy nghèo một chút, nhưng không thể vừa thấy Tưởng Bình mua xe, đã có mới nới cũ chứ.

Tuy nhiên, một màn kế tiếp lại làm cho nữ nhân mị nhãn và Tưởng Bình trợn mắt há mồm. Cô nàng Dương Vân kia rõ ràng chui vào chiếc xe Porsche mới tinh đỗ ở ven đường. Chiếc xe Porsche thả ra một làn khói rồi dần dần đi xa.

- Dương Vân khi nào có một chiếc xe cao cấp như vậy rồi? Cho dù cô ta có bán cả nhà mình cũng mua sao nổi?

Nữ nhân có mị nhãn sau nửa ngày mới phản ứng. Nhìn chiếc xe Porsche đã biến mất, trong mắt đầy vẻ ghen ghét.

Tưởng Binh sững sờ một lúc, mới xấu hổ đi tới chiếc xe Regal của mình. Người ta còn có cả xe Porsche mới, vậy mà mình còn dùng xe Regal khoe khoang trước mặt cô ta. Thật đúng là xấu hổ.

- Chị Vân, sao chị có vẻ không vui vậy?

Lang Thang nhìn Dương Vân lái xe, lần đầu tiên chủ động hỏi.

Dương Vân tựa hồ không phát hiện ra Lang Thang lại gọi mình là chị Vân, chỉ thở dài nói:

- Không sao. Hiện tại chúng ta trở về nhà thay đổi quần áo rồi tới khách sạn Nam Giang luôn.

Lang Thang không hỏi lại. Hắn biết cuộc họp với bạn cũ của Dương Vân được tổ chức ở khách sạn Nam Giang.

Dương Vân nhìn Lang Thang đã đổi xong quần áo mới, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Đúng là người đẹp vì lụa, những lời này quả thực không sai.

Lang Thang mặc một bổ áo sơ mi Adidas, Dương Vân cảm thấy hắn tuyệt đối là một anh chàng đẹp trai. Nàng đã sớm qua tuổi hâm mộ những anh chàng đẹp trai. Nhưng Lang Thang mặc bộ quần áo này, tăng thêm bộ tóc có chút rối, còn có ánh mắt u buồn của hắn nữa. Khiến cho Dương Vân suýt nữa bị mê mẩn.

Nàng thậm chí hoài nghi nếu như hiện tại Lang Thang ôm mình, mình có dũng khí để cự tuyệt hay không? Tuy nhiên cũng may Lang Thang không ý định như vậy.

Thật không biết có nên dẫn theo Lang Thang không? Hắn ăn mặc như vậy chẳng phải là hút hết hồn các cô bạn của mình sao?

- Chúng ta đi thôi.

Lang Thang nhìn Dương Vân còn đang ngẩn người, nói.

- A, ừ, chúng ta đi thôi.

Dương Vân giờ mới phản ứng, thầm mắng mình hoa si. Liền chỉnh lý một chút rồi đi xuống tầng với Lang Thang.

Lúc Dương Vân và Lang Thang tới khách sạn Nam Giang thì đã hơn sáu giờ tối. Vốn thời gian ước định là sáu giờ. Cho nên cũng không tính là muộn.

Sau khi cất xe đi, Dương Vân liền liền kéo Lang Thang vào khách sạn.

- Đường Uyển.

Dương Vân đột nhiên buông cánh tay của Lang Thang, rất kinh hỉ đi nhanh vài bước, gọi một nữ tử mặc áo màu hồng và chiếc váy đen dài.

Nữ tử này quay đầu nhìn Dương Vân, cũng kinh hỉ kêu lên:

- Dương Vân, là cậu à. Không nghĩ tới, vài năm sau gặp lại, cậu vẫn như vậy.

Thần sắc của Dương Vân có chút ảm đạm, còn chưa trả lời thì có hai người nam nhân đi tới.

- Hai hoa khôi của lớp chúng ta sao còn đứng ở cửa vậy? Đường Uyển, cậu đúng là càng ngày càng đẹp. Dương Vân, cậu cũng không kém chút nào. Chúng ta cùng đi vào chứ.

Nói chuyện là một nam tử trẻ tuổi, dáng người trung bình.

- Chào cậu Truong Nhạc, chào cậu Phùng Húc Tùng.

Dương Vân thấy thế liền chào hỏi hai người.

- Chà, Dương Vân, cái váy mà cậu đang mặc là nhãn hiệu Chanel cơ đấy. Thật là đẹp. Bộ váy này chắc phải mất tiền lương một năm của mình, khoảng một trăm nghìn phải không? Cậu thật là có tiền.

Nam tử có hơi gầy rất khoa trương nói.

Dương Vân há to miệng, lại không biết nói gì. Nàng không phải là người thích khoe khoang. Thậm chí còn hối hận vì đã mặc một cái váy đắt tiền như vậy tới đây. Dù sao cũng chỉ bạn bè tụ họp, cần gì phải xa hoa như vậy. Nhưng đã lỡ mặc rồi thì cũng đành chịu.

- À, chính xác là hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên.

Thanh âm của Thôi Quyên vang lên từ phía sau.

- Hai trăm sáu mươi ba nghìn nguyên? Tiền lương ba năm của mình, trời ạ.

Trương Nhạc có dáng người bình thường càng há hốc mồm nói.

- Được rồi, cái váy đó có phải là cậu mua đâu mà kêu gào cái gì. Thôi Quyên, cậu cũng mặc áo hiệu Chanel phải không. Ài, chúng mình có vẻ sống càng ngày càng kém thì phải.

Phùng Húc hơi gầy cũng khoa trương nói.

Đường Uyển cũng phát hiện Dương Vân mặc một bộ váy Chanel, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Trong ấn tượng của cô ta, Dương Vân không phải là một cô gái thích ăn mặc xa hoa cơ mà? Chẳng lẽ thời gian sẽ khiến người ta thay đổi sao?

- Đường Uyển, Dương Vân đến rồi à. Còn Thôi Quyên, Trương Nhạc, Phùng Húc Tùng, các cậu còn đứng đó làm gì, chúng ta vào đi thôi.

Một thanh âm hùng hậu của nam truyền tới.

- Lớp trưởng đến rồi, chúng ta vào đi thôi.

Phùng Húc Tùng vội vàng cùng mọi người đi vào.

- Anh Phổ, chúng ta cũng đi chứ.

Thôi Quyên nói với Triệu Phổ đi đằng sau.

Dương Vân đi tới bên cạnh của Lang Thang, nhẹ giọng nói:

- Vừa rồi là lớp trưởng của lớp chúng tôi, Chu Minh. Đợi lát nữa nếu cậu không thích, thì chúng ta đi về sớm nhé. Sau đó thì tới nhà Hạ Tinh xem con bé có xảy ra chuyện gì không. Sắp thi đại học rồi, mà nghỉ tận hai ngày học thêm.

- Dương Vân, đây là bạn trai của cậu à?

Đường Uyển giật mình nhìn Dương Vân. Lang Thang tạo cho cô ta một cảm giác rất rung động. Tuy cũng mặc hàng hiệu như người khác, nhưng không tỏ vẻ gì là thiếu gia cả. Làm cho người ta vừa nhìn vào liền có cảm giác thoải mái. Thậm chí ánh mắt u sầu của hắn còn làm cho mình rất đồng cảm.

- Đường Uyển, đi vào rồi nói.

Ở trước mặt các người bạn khác, Dương Vân còn có thể giả bộ coi Lang Thang là bạn trai. Nhưng Đường Uyển là bạn tốt nhất của nàng khi còn học đại học, còn ở chung bốn năm nữa, nên cảm tình không giống với những người bạn cùng lớp kia.

- Huynh đệ, tôi là Trương Nhạc, Nhạc trong khoái nhạc.

Trương Nhạc rất thân thiện đi tới trước mặt Lang Thang, vươn tay chào hỏi.

Triệu Phổ thấy vậy cười thầm. Tên Trương Nhạc kia xong rồi. Tên Lang Thang đó là một tên thích trang bức. Nếu có thể bắt tay đáp trả ngươi mới là lạ. Tuy nhiêu, màn tiếp theo khiến Triệu Phổ tức giận thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu. Cái tên Lang Thang kia hết lần này tới lần khác cũng giơ tay bắt tay với Trương Nhạc.

May mà câu nói đầu tiên của Lang Thang khiến Triệu Phổ tìm được sự cân đối. Bởi câu đầu tiên của Lang Thang là:

- Anh có bệnh.

Triệu Phổ nhìn có chút hả hê. Mà những người xung quanh đều ngây ngẩn cả người. Người nam tử mặc toàn hàng hiệu này là đi cùng với Dương Vân. Mà Dương Vân là hoa khôi, tìm một anh chàng tuấn tú cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Nhưng tại sao lại là một kẻ dở hơi như vậy. Có vài cô liên tục phóng điện tới Lang Thang lập tức dừng lại. Trong lòng tự nhủ, khó trách một người nam nhân cực phẩm như vậy còn đến buổi tụ họp lớp cũ. Hóa ra là một người không bình thường. Bởi có người bình thường nào vừa nắm tay người khác đã nói anh có bệnh?

## 396. Chương 322: Bạn Trai Hoàn Hảo

Phùng Húc Tùng rất mất hứng, đi tới kéo tay Trương Nhạc ra nói:

- Chúng tôi có bệnh nên không trèo cao được người có tiền như cậu. Trương Nhạc, chúng ta đi sang bên kia xem.

Mà ngay cả Đường Uyển đều nhăn mày với anh chàng mà Dương Vân dẫn theo này. Anh chàng này cho nàng ấn tượng đầu tiên không tồi. Chỉ riêng đôi mắt u sầu của hắn, khiến nàng rất đồng tình. Không nghĩ tới hắn lại là một người nông cạn. Ngươi không thích làm bằng hữu với người khác, thì thôi. Cần gì lúc nắm tay người khác lại nói có bệnh. Đó là ý gì vậy?

Mọi người xung quanh đều im lặng, Dương Vân thì mang theo vẻ mặt xấu hổ và thất vọng. Nàng rất hối hận vì đã dẫn theo Lang Thang tới đây. Thậm chí còn hối hận vì tham gia cuộc tụ hội này.

Trương Nhạc không biểu lộ phẫn nộ như những người khác, chỉ là ngạc nhiên nhìn Lang Thang, không lên tiếng.

- Cậu sao vậy?

Phùng Húc Tùng đã thấy thái độ của Trương Nhạc có chút không đúng. Mặc dù Trương Nhạc là người hào phóng, nhưng cũng không phải là người thích xu nịnh người khác. Chẳng lẽ bởi vì người mà Dương Vân dẫn tới có tiền, mà cậu ta lại như vậy?

- Mình thực sự có bệnh.

Tuy lời Trương Nhạc chả đâu vào đâu. Nhưng tất cả bạn bè ngồi đây cuối cùng mới minh bạch, anh chàng kia không phải có ý xúc phạm Trương Nhạc, mà là hắn đã nhìn ra Trương Nhạc có bệnh.

Mới nắm tay thoáng cái đã phát hiện ra Trương Nhạc có bệnh? Y thuật của hắn thật là kỳ diệu.

- Dương Vân, bạn trai của cậu có bản lĩnh lớn thật.

Đường Uyển tới gần Dương Vân, nói nhẹ vào tai nàng.

- Ừ, y thuật của hắn rất tốt. Lần đầu tiên mình nhìn thấy y thuật của hắn, cũng đều không thể tin được. Mình dám khẳng định thế giới này không có mấy bác sĩ ngoại khoa nào giỏi hơn hắn.

Dương Vân nói xong, còn bỏ thêm một câu khẳng định. Bởi vì lần trước mới chỉ hai tiếng, Lang Thang đã có thể tự chữa trị bàn tay của hắn. Lúc đó nàng mới biết y thuật của Lang Thang tuyệt đối không tầm thường. Nhưng việc này nàng không dám nói với Đường Uyển, vì dù nói ra, phỏng chừng cô bạn mình cũng không tin.

- A…

Trong lòng Đường Uyển nhưng lại kinh dị vô cùng. Cô ta biết Dương Vân làm người như thế nào, chắc chắn sẽ không tự nhiên khoa trương người khác. Dương Vân đã nói người nọ là thầy thuốc lợi hại, vậy thì chứng tỏ bạn trai của Dương Vân là một người có y thuật khá cao.

- Đúng rồi, bạn trai của cậu tên gì nhỉ?

Đường Uyển nhẹ giọng hỏi.

Nhưng đã có rất nhiều bạn học nghe thấy, đều chạy tới muốn hỏi bạn trai của Dương Vân rốt cuộc tên là gì. Và vì sao hắn vừa nắm tay Trương Nhạc là biết Trương Nhạc có bệnh?

Dương Vân đang định nói thật với Đường Uyển là Lang Thang không phải là bạn trai của nàng. Nhưng thấy nhiều bạn học vây quanh mình như vậy, chỉ đơn giản nói:

- Anh ấy tên là Lang Thang.

- Wow, cái tên thật cá tính…

Một cô nàng không nhịn được, khoa trương kêu lên.

- Tên hay, người càng đẹp trai…

- Đẹp trai chết người…

Đường Uyển cũng có chút ngây người. Sao tên của anh chàng đó lại lạ vậy. Tuy nhiên cô ta không có hỏi, cho dù muốn hỏi cũng đợi lát nữa hỏi lại Dương Vân.

Trương Nhạc biết mình bị bệnh, còn là bệnh không thể trị được. Năm sáu năm qua y vất vả làm việc, số tiền kiếm được đều dùng để chữa bệnh. Đến hai năm gần đây, y mới biết bệnh của mình không có cách nào trị liệu, liền dứt khoát kiếm được bao nhiều tiền đều gửi hết về quê.

Dù sao y cũng sắp chết. Trước khi chết y muốn làm tròn trách nhiệm của mình, cho cha mẹ và em trai có một cuộc sống thoải mái hơn chút.

- Bệnh của anh có thể trị được…

Lang Thang còn chưa dứt lời, chén rượu trong tay của Trương Nhạc đã rơi xuống đất.

Các bạn học khác không biết Trương Nhạc bị bệnh gì, nên không quan tâm lắm. Nhưng bản thân Trương Nhạc lại quá rõ ràng. Bệnh viện đã kiểm tra và bảo rằng y bị bệnh cơ tim. Hoặc nói đơn giản là bệnh tim. Lúc đầu thầy thuốc nói rằng có thể trị khỏi. Nhưng mất ba năm trị liệu, vẫn không có hiệu quả nào cả. Mà càng ngày lại càng nặng.

Cho dù uống thuốc Dưỡng Tâm Hoàn thì chỉ hiệu quả trong một khoảng thời gian mà thôi. Nói đúng ra là chỉ trị phần ngọn, không trị được phần gốc. Về sau Trương Nhạc mới buông tha cho việc trị liệu. Dù sao cũng không sống hơn được mấy năm, vầy thì để dành tiền gửi về quê nhà vẫn tốt hơn.

Chuyện y bị bệnh, ngoại trừ bạn gái đã chia tay ra, không có bất kỳ người nào biết. Ngay cả người thân trong nhà y cũng không biết. Đã đi tới vài bệnh viện, bọn họ đều nói không thể chữa trị. Đây mới là lần đầu tiên mình gặp một người nói rằng có thể chữa khỏi căn bệnh của mình. Khiến Trương Nhạc cơ hồ không thể tin được.

- Tôi tên là Lang Thang. Anh đi bênh viện chắc họ nói rằng anh bị bệnh tim phải không? Kỳ thuật, bệnh của anh không phải là bệnh tim. Nhưng y học hiện tại nói nhầm bệnh tim cũng không thể trách được. Như vậy đi, nếu anh tin tưởng tôi, ba ngày sau tới tìm tôi. Hiện tại tôi sống với Dương Vân. Tôi không có điện thoại, lát nữa anh hỏi số điện thoại của Dương Vân là được.

Lang Thang nói rất đơn giản, nhưng vẫn khiến cho Trương Nhạc rất rung động.

Vô luận hắn có thể trị được bệnh của mình hay không, nhưng chỉ riêng việc hắn có thể nói mình bị bệnh tim, là mình đã có lòng tin rồi. Phải biết, từ đầu đến cuối, anh chàng Lang Thang kia chỉ nắm tay mình mà thôi.

- Tôi tin tưởng cậu. Chỉ là tôi không có nhiều tiền.

Trương Nhạc vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi. Nếu không phải tính cách của y trời sinh là lạc quan, thì y đã sớm nằm trên giường không dậy nổi.

- Tôi không cần tiền, thứ đó tôi có nhiều lắm. Trước hết tôi sẽ ghi một đơn thuốc cho anh, anh uống ba ngày sau, thì đi tới tìm tôi.

Lang Thang nói xong, lấy ra một tờ giấy rồi viết phương thuốc cho Trương Nhạc.

- Anh cứ theo phương thuốc này mà nấu thuốc. Phải uống đủ ba ngày đấy. Số thuốc ghi trên đó không tốn nhiều tiền lắm, mới chỉ hơn một nghìn nguyên mà thôi. Số tiền đó chắc anh phải có chứ?

Lang Thang thấy Trương Nhạc đã nhận lấy đơn thuốc, thuận miệng nói. Trương Nhạc này có tình tình ngay thẳng lạc quan, lại là bạn học của Dương Vân, nên Lang Thang quyết định giúp anh ta một lần.

- Số tiền ấy đương nhiên tôi có. Cậu là bạn trai của Dương Vân phải không? Từ này về sau còn có rất nhiều cơ hội cảm ơn cậu, nên tôi sẽ không nói nhiều ở đây.

Trương Nhạc nhận lấy đơn thuốc, trong lòng mặc dù không có nhiều nắm chắc với phương thuốc này, nhưng vẫn còn tốt hơn là chờ chết.

Các bạn học ở đây thấy Lang Thang nhanh như vậy đã xem bệnh và viết đơn thuốc cho Trương Nhạc. Bất kể là chữa đúng bệnh hay không, nhưng không thể nghi ngờ Lang Thang là một cao thủ y đạo. Rất nhiều bạn học đều tới gần, thậm chí hỏi Lang Thang đang làm ở bệnh viện nào.

Sắc mặt của Chu Minh có chút bất thiện nhìn Lang Thang. Y biết Dương Vân đã ly hôn, mà y vốn thầm mến nàng ta từ lâu. Đang chuẩn bị nhân cơ hội này, gần gũi với Dương Vân hơn. Không nghĩ tới Dương Vân lại dẫn theo một người bạn trai tới.

Mà người bạn trai của nàng ta thoạt nhìn rất có tiền, hơn nữa còn là một thầy thuốc. Nhìn bộ váy Chanel trên người Dương Vân là biết. Nhìn Dương Vân mặc bộ váy Chanel, càng tôn thêm vẻ đẹp yêu kiều của nàng ta, không hề có dấu vết nào đã từng kết hôn. Chu Minh càng thêm lửa nóng. Chỉ muốn ngay lập tức thu Dương Vân vào tay.

Tuy Đường Uyển cũng là mục tiêu của y, nhưng hậu trường của Đường Uyển quá lớn, Chu Minh không thể đắc tội được. Đối mặt với một gia tộc lớn như Đường gia, y còn không bằng một con kiến. Nhưng Dương Vân lại không giống như Đường Uyển. Nàng ta chỉ là một giáo viên bình thường mà thôi.

Tuy không biết vì sao năm đó vừa mới tốt nghiệp, Dương Vân đã ngay lập tức kết hôn. Nhưng đầu năm trước Chu Minh đã biết việc Dương Vân ly hôn. Cho nên, cuộc tụ hội lớp cũ vốn mười năm tổ chức một lần, Chu Minh liền nhiệt tình đề nghị đổi thành sáu năm. Mục đích chính là vì muốn tiếp xúc với Dương Vân.

Vì vậy chuyện Dương Vân có bạn trai khiến cho Chu Minh rất khó tiếp nhận.

Dương Vân đương nhiên là biết Chu Minh có ý với mình, cho nên một mực không cho Chu Mình có cơ hội nói chuyện một mình với nàng. Mà toàn kéo theo Đường Uyển hay các bạn gái khác đi theo.

- Dương Vân, mình có một việc muốn nhờ cậu giúp đỡ…

Đường Uyển nói tới đây có chút ngập ngừng.

Dương Vân nghi hoặc nhìn thoáng qua Đường Uyển, hỏi:

- Có việc gì?

Nàng biết gia tộc của Đường Uyển là một gia tộc rất lớn. Trước kia lúc còn học đại học, nàng đã từng tới nhà cô bạn này một lần. Bọn họ có rất nhiều tiền và thế lực, thật không biết còn có chuyện gì mà cô bạn mình phải cần mình giúp đỡ?

- Mình muốn mượn bạn trai của cậu một ngày được không? Cậu đừng hiểu lầm, y thuật của hắn giỏi như vậy nên mình chỉ muốn nhờ hắn giúp mình vài việc mà thôi. Mình biết cậu không phải là người thích nói dối, nên mình muốn hỏi cậu, Lang Thang có phải là thiếu gia của một gia tộc lớn hay không?

Đường Uyển liền giải thích cho bạn mình biết, nếu không Dương Vân lại hiểu nhầm.

Dương Vân nhẹ nhàng cười nói:

- Mình đương nhiên sẽ không hiểu lầm rồi. Cậu vừa ý Lang Thang mới là việc là. Mình nói thật cho cậu biết, mình nhặt được hắn ở ven đường đấy. Chứ không phải là thiếu gia của gia tộc nào cả.

- Cái gì?

Đường Uyển bị những lời này của Dương Vân hù không nhẹ.

## 397. Chương 323: Cút Đi

- Lang Thang vốn là một kẻ lang thang. Không nghĩ tới phải không? Tuy nhiên y thuật của hắn thật sự lợi hại, mình đã tận mắt nhìn thấy, không giả đâu. Vừa rồi hắn chỉ tùy tiện bắt tay của Trương Nhạc là biết Trương Nhạc có bệnh, nên không giả được. Mà cậu muốn nhờ y thuật của hắn, chẳng lẽ cậu có bệnh gì à?

Nói tới đây, Dương Vân đột nhiên giảm thanh âm, ranh mãnh nói vào tai của Đường Uyển:

- Chẳng lẽ là sảy thai à?

- Đi chết đi, không ngờ cậu bây giờ lại lưu manh như vậy.

Đường Uyển bị Dương Vân trêu ghẹo khiến mặt đỏ bừng. Biết là Dương Vân nói đùa với mình, nên vẫn giải thích:

- Ông nội của mình bị bệnh nhiều năm rồi. Đã mời rất nhiều thầy thuốc trong và ngoài nước, nhưng đều không có ai chữa trị khỏi hẳn. Thậm chí bệnh tình của ông nội càng ngày càng nặng. Cậu xem có thể hay không bảo Lang Thang giúp ông nội của mình chữa bệnh?

- Đợi lát nữa mình hỏi Lang Thang xem. Về phần Lang Thang nghĩ thế nào, mình không biết. Tuy mình thấy hắn rất giỏi về lĩnh vực ngoại khoa. Nhưng bệnh của ông cậu là có phải là sở trường của hắn không mình cũng không dám khẳng định. Tí nữa mình gọi hắn tới, cậu hỏi kỹ càng xem. À, mà Đường Uyển, cậu đã sắp ba mươi rồi, sao còn chưa kết hôn? Mình còn tưởng rằng lần tụ hội này cậu sẽ không tới chứ?

Dương Vân thấy thần sắc của Đường Uyển có chút u sầu, lại không biết vì nguyên nhân gì.

- Ài, không nói tới những việc này. Hôm nay mình tới tham gia cuôc tụ hội này cũng là ngẫu nhiên. Mình vốn không định tham gia, nhưng thấy có cậu trong đó, nên mới tới.

Thần sắc của Đường Uyển có chút kỳ quái. Dương Vân theo bản năng cảm giác chuyện của Đường Uyển không đơn giản như vậy. Nhưng không có hỏi.

- Lang Thang, anh tới đây em nhờ một chút.

Dương Vân không tiếp tục hỏi Đường Uyển, mà gọi Lang Thang tới giúp Đường Uyển.

Lang Thang đang bị rất nhiều bạn học vây hỏi cái này hỏi cái kia, hắn cũng không tốt từ chối nhiệt tình của moi người. Ai hỏi gì thì trả lời nấy. Nghe thấy tiếng Dương Vân gọi mình, liền không có ý tứ nói với các bạn học xung quanh:

- Chị của tôi gọi tôi, xin lỗi mọi người nhé.

Các bạn học xung quanh đều cười ha hả. Anh chàng Lang Thang này thật là lãng mạn, rõ ràng gọi bạn gái của mình là chị. Tuy nhiên nói chuyện lâu như vậy, bọn họ cũng biết anh chàng này tuy rất có tiền, nhưng lại rất bình dị và gần gũi, không có vẻ kiêu căng nào cả.

Hơn nữa, tri thức của hắn rất là uyên bác, không như những kẻ có tiền kia. Những kẻ đó ngoại trừ có tiền ra là không có gì cả, mà anh chàng Lang Thang này thực sự là người có học vấn. Có thể nhận thức một người như Lang Thang, các bạn học đều nguyện ý. Đặc biệt là Phùng Húc Tùng và Trường Nhạc càng coi Lang Thang là bằng hữu.

- Chuyện gì vậy, chị, à Tiểu Vân.

Lang Thang hiện tại mới nhớ tới không nên gọi Dương Vân là chị, vội vàng đổi giọng.

- Đường Uyển là bạn tốt nhất của em. Cô ấy có vài việc muốn nhờ anh hỗ trợ. Không biết anh có đồng ý không?

Dương Vân hỏi.

- Tất nhiên là đồng ý rồi. Nhưng là có việc gì?

Lang Thang kỳ quái nhìn Dương Vân.

- Chào anh, tôi là Đường Uyển, là bạn của Dương Vân. Tôi muốn anh giúp tôi một việc. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?

Tuy Đường Uyển giới thiệu mình, nhưng không có ý bắt tay.

Lâm Vân không để ý, nói:

- Vậy tranh thủ thời gian tới đâu đó nói đi. Sắp ăn cơm rồi.

Đường Uyển bị những lời này của Lang Thang làm cho suýt nữa té ngã. Lang Thang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đường Uyển, cũng không cảm thấy mình nói sai gì cả. Hiện tại hắn thực sự có chút đói, từ buổi trưa tới giờ đã có cái gì lót vào bụng đâu. Nếu không phải bị nhóm người Trương Nhạc và Phùng Húc Tùng kia hỏi đông hỏi tây thì hắn đã sớm yêu cầu Dương Vân trở về ăn cái gì đó rồi.

Đi tới một căn phòng trống ở bên cạnh, Đường Uyển lấy lại bình tĩnh, nhìn Lang Thang nói:

- Tôi thực sự có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ. Tôi biết anh là một thầy thuốc giỏi…

- Cô muốn xem bệnh à?

Lang Thang ngắt lời của Đường Uyển.

- Đúng vậy, bởi vì tôi…

Đường Uyển còn chưa nói ra bệnh tình của ông nội mình thì đã bị Lang Thang ngắt lời. Điều này làm cho Đường Uyển rất là căm tức. Anh chàng Lang Thang này quả thực không có chút lễ phép nào cả. Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài.

- Không cần phải nói đâu, bệnh của cô quả thực có chút đặc thù.

Lang Thang nói xong, lấy một tờ giấy rồi viết một đơn thuốc rồi đưa cho Đường Uyển, nói:

- Trước uống một ngày, bằng không hai bên mông của cô sẽ rất khó coi. Về sau sẽ hình thành một cái sẹo rất lớn. À, thuốc này uống vào đêm khuya hôm nay nhé, lúc cô đang ra kinh đó. Nhớ kỹ, trong vòng một tháng, không được có quan hệ tình dục…

- Cút đi…

Đường Uyển bị những lời này của Lang Thang làm cho tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Cô ta gọi hắn tới là muốn hắn giúp ông nội của mình. Không ngờ người này lại là một con sói đội lốt cừu, không những đùa giỡn mình, mà nói còn rất đâu vào đấy.

Thời gian kinh nguyệt của mình còn một tuần nữa mới tới. Với lại ngay cả tay của con trai mình chưa từng chạm qua, vậy mà hắn rõ ràng nói mình trong vòng một tháng không được quan hệ tình dục. Sao Dương Vân lại có một người bạn trai như vậy được nhỉ?

- Lang Thang, nhà Hạ Tinh đã xảy ra chuyện.

Đúng lúc này Dương Vân đi tới rồi kéo Lang Thang rời đi. Để lại đám bạn học ngơ ngác không hiểu và Đường Uyển với khuôn mặt đầy giận dữ và xấu hổ.

Hàn Vũ Tích cơ hồ sắp điên mất. Hai tháng qua nàng cơ hồ đã lật cả thành phố Thanh Hóa để tìm dấu vết của Lâm Vân, bởi vì lúc cuối Lâm Vân ở nơi này rồi mất tích. Cam Dao cũng đi theo để tìm Lâm Vân.

Vạn Chí Hoa đã không biết bị hỏi bao nhiều lần. Ngay cả Xung Hi cũng bị hỏi. Hiện tại Xung Hi mới biết người nam nhân mà nàng yêu mến là ai. Hắn thật sự chính là chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn.

Hắn còn có một người vợ mỹ mạo như vậy. Gần đây tự phụ dung mao hơn người, vừa nhìn thấy Hàn Vũ Tích Xung Hi liền biết mình còn kém vợ của Lâm Vân một chút. Nếu như không phải Lâm Vân cho nàng một viên đan dược không biết là thuốc gì, thì nàng thậm chí còn kém hơn nhiều lắm.

Lâm Vân mất tích đã được ba tháng. Hàn Vũ Tích mang theo thần sắc tiều tụy trở về Yên Kinh. Xung Hi cũng đã được nàng mới tới Yên Kinh. Tuy Xung Hi không biết vợ của Lâm Vân mời mình tới Yên Kinh để làm gì, nhưng Lâm Vân đã cứu mình mấy lần, hơn nữa hắn còn là người nam nhân mà mình mến mộ. Cho nên Xung Hi đáp ứng lời mời của Hàn Vũ Tích, trực tiếp đi theo theo Hàn Vũ Tích tới Yên Kinh.

Hàn Vũ Tích rõ ràng mời tất cả nữ nhân có quan hệ với Lâm Vân tới. Nàng nói rằng có chuyện cần thương lượng với mọi người. Tuy không biết Hàn Vũ Tích muốn thương lượng cái gì,, nhưng vài nữ tử mà Hàn Vũ Tích mời đến, đều mơ hồ biết được điều gì đó.

Liễu Nhược Sương, Tô Tĩnh Như, Xung Hi, Cam Dao, Ninh Vi, mấy người đều được Hàn Vũ Tích mời tới một căn phòng.

- Chị Vũ Tích, chúng ta…

Sắc mặt của Ninh Vi có chút trắng bệch. Nàng tưởng chị Vũ Tích mời mọi người tới đây là muốn ngả bài.

Dung nhan như vẽ của Hàn Vũ Tích đã rất là mệt mỏi. Nàng nhìn những cô gái xinh đẹp ở đây, trong lòng có một loại thương cảm khó nói lên lời.

- Mục đích mà tôi mời mọi người tới đây, chắc mọi người cũng biết. Chúng ta đều là nữ nhân. Mặc dù Lâm Vân là chồng của tôi, tôi không hy vọng anh ấy thích người con gái khác. Nhưng tôi cũng không thể ngăn cản người khác yêu mến anh ấy. Hôm nay tôi gọi mọi người tới, là muốn nói ra suy nghĩ của tôi. Tôi biết những người ở đây đều yêu mến Lâm Vân. Nếu như tôi có nhìn lầm, thì người đó nói cho tôi biết, tôi sẽ xin lỗi, sau đó tiễn người đó ra ngoài.

Một lúc sau không thấy ai lên tiếng, Hàn Vũ Tích lại tiếp túc nói:

- Đã không ai phản đối vậy thì chứng tỏ mọi người ở đây đều thích Lâm Vân. Tôi là là một người vợ không xứng chức, Lâm Vân cũng không phải là một người nam nhân xứng chức. Tôi muốn chờ Lâm Vân trả lời thuyết phục cho mọi người, sau đó lại cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Nhưng anh ấy giống như không biết gì vậy.

- Nhưng hiện tại anh ấy đã mất tích. Bởi vì tôi biết anh ấy đi nơi nào, cho nên tôi mới biết anh ấy sẽ không trở về để trả lời thuyết phục cho mọi người. Tôi đã từng khóc rất nhiều lần, nhưng khóc lóc không có tác dụng gì cả. Tôi chỉ có khả năng giúp đỡ anh ấy cho mọi người một câu trả lời mà thôi. Mọi người có thể đang chờ anh ấy thổ lộ, nhưng chuyện đó không biết bao giờ mới tới.

- Ý tôi là, có khả năng anh ấy đã qua đời, tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi cũng biết chuyến đi này không có bất kỳ đường sống nào. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói có người nào sống sốt khi tới đó. Bản lĩnh của Lâm Vân, tôi là người biết rõ nhất. Nếu ngay cả anh ấy đều không thể đi ra, vậy thì tôi cũng giống như anh ấy, không thể đi ra ngoài.

- Nếu như mọi người nghe xong những lời này, còn nguyện ý làm nữ nhân của Lâm Vân, còn nguyện ý đi cùng tôi tìm Lâm Vân thì lưu lại. Nếu không thì tôi cũng sẽ không nói nhiều.

Hàn Vũ Tích nói xong, yên lặng nhìn mấy người nữ nhân ở trong phòng. Lão công nhẫn tâm rời đi, không đợi mình Trúc Cơ, còn muốn mình giải quyết những nữ nhân của anh ấy nữa.

Đã không có Lâm Vân, nàng tu luyện cũng không còn ý nghĩa gì, có Trúc Cơ cũng không còn ý nghĩa gì. Mình đã đưa cổ phần của công ty cho mẹ mình, nên không phải lo lắng cho cuộc sống của bà ấy về sau nữa.

## 398. Chương 324: Suy Nghĩ Của Mỗi Người

Nhưng ở sâu trong lòng Hàn Vũ Tích, nàng vẫn rất tự trách bản thân. Nàng không phải là một nữ nhân tốt, không thể hiếu kính mẹ của mình. Nhưng nàng muốn đi tìm lão công của nàng. Cho dù đó có là một con đường chết đi chăng nữa, nàng cũng muốn tìm hắn. Không có Lâm Vân, nàng cảm thấy trên đời này không còn niềm vui sướng nào cả.

Hiện tại Tô Tĩnh Như rất mê mang. Nàng không biết vì sao mình lại một mực yêu Lâm Vân. Cho tới bây giờ Lâm Vân đều không cho nàng bất kỳ hứa hẹn nào. Không biết vì sao mình cứ trông móng hắn như vậy.

- Vũ Tích, em muốn yên lặng suy nghĩ, ngày mai em trả lời chị được không?

Tô Tĩnh Như đứng lên nói.

- Đương nhiên là có thể, ngày mai em cứ tới tìm chị.

Ở sâu trong lòng Hàn Vũ Tích có một cảm giác thất vọng không nói lên lời. Nàng không phải thất vọng với Tô Tĩnh Như, mà là thất vọng với Lâm Vân. Tuy nàng không muốn Lâm Vân có quá nhiều nữ nhân, nhưng nàng cũng không hy vọng, nữ nhân yêu mến Lâm Vân, lúc tới thời điểm muốn trả giá lại lùi bước. Ngày mai? Có ngày mai sao? Hôm nay mình muốn rời đi luôn rồi.

Tô Tĩnh Như lẳng lặng đi ra ngoài. Cả căn phòng yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bước chân vụn vặt của Tô Tĩnh Như.

- Vũ Tích, tôi yêu mến Lâm Vân, thật sự yêu mến. Nhưng tôi chưa từng nghĩ cùng các nữ nhân khác chia sẻ một người chồng. Tôi cũng muốn trở về nghĩ lại. Tôi không sợ chết, nhưng vấn đề này một khi không suy nghĩ cẩn thận, tôi không có cách nào yên tâm đi với cô.

Xung Hi là cô gái thứ hai đứng lên.

Xung Hi đi ra ngoài, bước chân của nàng có vẻ như cũng rất mâu thuẫn.

- Ừ, tôi hiểu ý cô. Dù sao cũng không có nữ nhân nào nguyện ý có những nữ nhân khác ở cùng với lão công của mình.

Tuy lời của Hàn Vũ Tích rất hời hợt, nhưng hàm nghĩa của nó đã biểu lộ không bỏ sót. Lão công là của nàng, nàng đã gọi những cô gái này tới, chính là biểu lộ, nàng nguyện ý cùng những cô gái khác chung một người chồng.

Huống hồ, những lời này của Xung Hi còn có ý nghĩa nữa sao? Lâm Vân rõ ràng đi Địa Ngục Môn. Mà mình muốn tới đó là xem anh ấy mà thôi. Vô luận là sinh tử, mình cũng muốn đến đó. Sinh tử đã mặc kệ, nói gì tới việc chia sẻ lão công của mình với các cô gái khác nữa.

- Chị Vũ Tích, em yêu mến Lâm đại ca, em cũng nguyện ý đi với chị tới chỗ đó. Chỉ là em không an tâm về cha của em, em không có cách nào vứt bỏ ông ấy. Em…

Ninh Vi biết, nếu mình đi ra căn phòng này, thì từ nay về sau không còn có tư cách yêu mến Lâm đại ca nữa.

Hàn Vũ Tích gật đầu, nàng biết Ninh Vi còn có một người phụ thân bị bệnh liệt người. Ông ấy hoàn toàn phải dựa vào Ninh Vi nuôi dưỡng.

- Ninh Vi, Lâm đại ca sẽ không trách em.

Hàn Vũ Tích nhìn Ninh Vi, khẽ thở dài một tiếng. Nếu như Ninh Vi nguyện ý đi cùng nàng, vậy thì cha của Ninh Vi còn có ai chiếu cố nữa? Ánh mắt của Hàn Vũ Tích càng trở nên thương cảm.

Ninh Vi đi ra ngoài, bước chân đầy mê man.

Trong lòng Cam Dao đã sớm suy nghĩ về Lâm Vân. Vì hắn, nàng có thể nguyện ý hy sinh tất cả, kể cả tính mạng của mình. Bởi vì lúc trước Lâm Vân vì cứu nàng suýt nữa bị tàu điện ngầm cán chết đó thôi.

Ở sâu trong nội tâm của Cam Dao đã sớm gieo tình cảm với Lâm Vân. Nàng không để ý tới việc Lâm Vân thấy mình thế nào, có yêu mình hay không.Chỉ là nàng cũng suy nghĩ như Xung Hi, không có cách nào tiếp nhận nhiều nữ chung một chồng.

- Vũ Tích, em nguyện ý đi cùng chị.

Tuy Cam Dao không thể tiếp nhận điều đó, nhưng ý của Vũ Tích đó là Lâm đại ca có thể đã qua đời. Mà mình vốn thiếu Lâm đại ca một mạng. Có thể được chết cùng hắn cũng không sao cả.

Hàn Vũ Tích đã nhìn ra sự do dự trong mắt của Cam Dao. Đây không phải là do dự vì sợ chết.

- Cam Dao, nếu như Lâm đại ca còn sống, em có thể tiếp nhận những nữ nhân khác ở bên cạnh anh ấy không?

Hàn Vũ Tích hỏi thẳng, không còn muốn nói uyển chuyển hay ý ngầm gì nữa.

- Thực xin lỗi, chị Vũ Tích, em, em còn chưa chuẩn bị tâm lý muốn cùng những nữ nhân ở bên cạnh anh ấy.

Cam Dao cúi đầu thấp xuống, giống như câu hỏi là do Lâm Vân hỏi vậy. Và Lâm Vân đang chờ câu trả lời của nàng.

- Cam Dao, chị thay Lâm Vân cảm ơn em. Em là một cô gái tốt. Em không cần phải tiếp tục chờ đợi đâu, tuổi của em đã không còn nhỏ. Chuyện của công ty, chị sẽ chuyển giao cho Lâm Hinh, em giúp đỡ Lâm Hinh nhiều hơn nhé. Ở đây có hai viên đan dược, là do Lâm Vân lưu lại. Chị mang theo bên người cũng vô dụng. Em ăn một viên đi, còn một viên, thì em để lại cho người nào thì để.

- Đây là đan dược có thể trú nhan cả đời, rất là trân quý. Bởi vì đây là do Lâm Vân lưu lại, nên chị hy vọng em đừng tặng cho người khác, mà giữ lại bên người làm kỷ niệm. Chị nhờ em giúp đỡ Lâm Hinh nhiều hơn. Nếu như Tĩnh Như muốn đi, thì em quản lý công ty trang phục Vân Môn vậy. Đây là sản nghiệp của Lâm Vân, đừng để cho nó xuống dốc. Chị không gọi Diệp Điềm tới, bởi vì chị không biết tình cảm của cô ấy thế nào.

Hàn Vũ Tích lấy hai viên Tiên Nhan Đan đưa cho Cam Dao.

Cam Dao một mực chết lặng đi ra ngoài, trong đầu rất hỗn loạn.

Thậm chí một tiếng sau, cũng không biết mình đi ra kiểu gì, hoặc trên tay của mình vì sao còn có thuốc Tiên Nhan Đan.

- Vũ Tích, cảm ơn chị.

Trong phòng chỉ còn lại hai người Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Đột nhiên vành mắt của Liễu Nhược Sương đỏ lên, nói một câu không giải thích được.

- Nhược Sương, em?

Hàn Vũ Tích có chút ngây người nhìn Liễu Nhược Sương. Nàng rất đau lòng, bởi vì những người con gái yêu mến Lâm Vân đều rời đi căn phòng này. Nàng không biết Liễu Nhược Sương cũng như bọn họ hay không.

- Cảm ơn chị cho em một cơ hội để ở cùng Lâm Vân. Em yêu anh ấy, thực sự rất yêu anh ấy.

Liễu Nhược Sương bình thường rất tỉnh táo, chưa bao giờ nói những lời biểu lộ tình cảm của mình. Không ngờ hôm nay nàng ấy lại nói ra câu yêu Lâm Vân trước mặt Hàn Vũ Tích.

- Nhược Sương, sao em không nói với anh ấy sớm. Hiện tại Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích nói xong, vành mắt cũng ửng hồng, nhưng cố không rơi nước mắt. Hiện tại Lâm Vân không ở đây, nàng cần giúp Lâm Vân giao phó tốt công việc ở tập đoàn Vân Môn, sau đó còn muốn đi tìm hắn. Nhưng trong một khoảnh khắc nàng cảm thấy rất mệt mỏi, thực sự mệt mỏi.

- Từ lúc Lâm Vân kéo em ra khỏi tử thần, em đã biết cả đời này của em, ngoài Lâm Vân ra, không còn người nam nhân nào khác có thể đi vào lòng của em. Chị Vũ Tích, em một mực không dám nói là vì em lo lắng. Nhưng hôm nay chị đã cho em một cơ hội để ở bên Lâm Vân. Vô luận như thế nào, em đều nguyện ý ở bên anh ấy.

Thần sắc của Liễu Nhược Sương không có bất kỳ thất lạc hoăc là không nguyện ý gì. Mà là tràn đầy sự sáng lạng.

Từ khi ông nội qua đời, nàng đã không còn thứ vui nào trên đời. Nếu như không phải gặp được Lâm Vân, thì nàng đã không muốn sống tạm bợ trên thế gian này nữa. Cha mẹ, ông nội đều rời đi, lưu lại một mình nàng, nàng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng khi nàng gặp Lâm Vân, nàng yêu hắn không phải vì hắn có thể phi thiên độn địa, vì nàng yêu con người của hắn.

Hôm nay có cơ hội cùng chết một chỗ với Lâm Vân, nàng không có gì phải tiếc nuối. Cho nên nàng muốn cảm ơn Vũ Tích. Không có sự đồng ý của Vũ Tích, da mặt của nàng không dày đến mức câu dẫn một người nam nhân đã có vợ.

Hàn Vũ Tích thờ phào một tiếng. Cuối cùng cũng có một người toàn tâm toàn ý yêu Lâm Vân:

- Nhược Sương, em không cần cảm ơn chị. Lâm Vân có một người yêu như em,, là hạnh phúc của anh ấy. Chỉ đáng tiếc….

- Đáng tiếc điều gì?

Liễu Nhược Sương được Vũ Tích thừa nhận, trong lòng rất vui sướng.

……………..

- Có chuyện gì à, chị Vân?

Lang Thang vẫn không sửa được thói quen gọi Dương Vân là chị.

- Hạ Tinh vừa gọi điện thoại cho chị. Con bé cứ khóc mãi, nói rằng nhà con bé xảy ra chuyện. Chị chỉ phải bảo con bé đừng lo lắng, chị lập tức tới.

Dương Vân vội vàng nói.

Lang Thang cau mày tự hỏi. Gia đình của Hạ Tinh là một gia đình công nhân rất bình thường, bọn họ có thể xảy ra chuyện gì? Đối với Hạ Tinh, Lang Thang có một sự cảm kích rất sâu. Nếu như không nhờ cô ấy, hiện tại Lang Thang không chỉ nói hồi phục thần trí, thậm chí còn có khả năng bị chết đói ở ven đường. Cho nên chuyện của Hạ Tinh, hắn tuyệt đối sẽ không thờ ơ.

Nhà của Hạ Tinh ở tầng bốn, khi Dương Vân và Lang Thang đi lên đó thì phát hiện cửa không khóa mà chỉ khép hờ lại. Đồ vật trong nhà bị vứt lộn xộn, có vẻ như vừa có kẻ nào tới đây lục soát vậy.

- Hạ Tinh, em có làm sao không?

Dương Vân trông thấy đồ vật trong nhà của Hạ Tinh vứt linh tinh như vậy, mà Hạ Tinh còn đang ngồi ở dưới sàn nhà, hai mắt thì sưng đỏ.

- Cô Dương, anh Lang Thang.

Hạ Tinh trông thấy hai người tới, nhịn không được nhào vào lòng của Dương Vân, khóc lóc.

- Hạ Tinh, đừng sốt ruột, có chuyện gì cứ từ từ nói. Đồ vật trong nhà sao vứt bừa bãi như vậy?

Dương Vân vỗ vai Hạ Tinh, rồi đỡ Hạ Tinh ngồi xuống sàn nhà, nhẹ giọng hỏi.

- Mẹ và cha em đều bị bắt đi rồi. Nhà của em đã bị bán, em không còn chỗ nào để đi. Đợi lát nữa những người kia còn muốn tới đây mang em đi. những thứ quý giá trong nhà đều đã bán để trả tiền cho bọn chúng rồi…

Hạ Tinh khóc lóc nói.

## 399. Chương 325: Nhị Gia

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Lang Thang thấy nhà của Hạ Tinh đã bị bán, cha mẹ của em ấy còn bị bắt đi, trong lòng rất tức giận.

- Mẹ và cha của em mượn rất nhiều tiền, đều là vay nặng lãi. Tuần trước đã đến thời hạn trả tiền, mà nhà em còn không có đủ tiền trả. Cho nên bọn chúng đã bắt cha mẹ em đi. Bọn chúng còn chưa bắt em, bởi vì bọn chúng muốn em bán đồ đạc trong nhà, sau đó thì bảo em đi tới các thân thích vay tiền. Buổi tối bọn chúng sẽ tới mang em đi. Bọn chúng sắp tới rồi.

Hạ Tinh bắt được ống tay áo của Lang Thang, mới bình tĩnh lại.

- Bị người cho vay nặng lãi bắt đi? Sao em không báo cảnh sát?

Dương Vân không nghĩ tới lại có chuyện như vậy.

- Em không dám báo cảnh sát. Bọn chúng nói rằng nếu em báo cảnh sát thì cắt đứt chân cha mẹ em, sau đó tống cha mẹ em vào tù. Em không biết phải làm gì, đành phải gọi điện thoại cho hai người. Em…

Hạ Tinh nói xong, lại muốn khóc lên.

- Cha mẹ em có tiền lương mà, vì sao còn muốn mượn nhiều tiền như vậy? Bán cả nhà và đồ quý giá cũng không đủ trả nợ sao?

Dương Vân có chút kinh ngạc hỏi.

- Em cũng không biết vì sao cha mẹ nợ nhiều tiên như vậy. Em chỉ ngẫu nhiên nghe thấy hai người nói gì đó về cổ phiếu. Em đoán chắc là cha mẹ vay tiền để đầu tư cổ phiếu.

Hạ Tinh chậm rãi khôi phục lại tâm tình.

- Cho dù đầu tư cổ phiếu cũng không thể vay nhiều tiền nặng lãi như thế. Chứ Chẳng lẽ cha mẹ em không biết rủi ro trong đó sao?

Dương Vân nghe xong không khỏi ngây ngẩn cả người. Rõ ràng mượn tiền nặng lãi để đi đầu tư cổ phiếu. Nếu là ý một người thì thôi, nhưng nghe câu chuyện của Hạ Tinh, có vẻ như đây là ý của cả hai người.

- Đi thôi, chúng ta tới đó trước rồi chậm rãi thương lượng.

Dương Vân kéo tay Hạ Tinh, muốn đứng lên.

- Chắc không mượn được tiền phải không, vậy thì đi theo chúng tôi.

Hai tên nam tử lạ mặt đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào.

- Các anh là ai?

Dương Vân ngăn Hạ Tinh lại đằng sau.

- Cô là thân thích của Hạ Tinh phải không? Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không bức cô ta làm điều gì. Chỉ là muốn cô ta bán đồ đạc, để đủ tiền chuộc cha mẹ cô ta mà thôi. Cũng không thể thiếu nợ không trả phải không. Nếu như cô còn lo lắng, thì có thể lựa chọn báo cảnh sát. Tôi tuyệt đối sẽ không ngăn cản.

Tên nam tử bên phải đường hoàng nói.

- Bán của cải lấy tiền mặt, vì sao lại để cho một cô gái như Hạ Tinh làm? Sao không để cho cha mẹ còn bé làm chuyện đó?

Hiện tại là cha mẹ của Hạ Tinh nợ người ta tiền, nên bên họ có lý hơn.

- Việc này tôi không biết, tôi chỉ làm theo lời của ông chủ mà thôi. Hăc hắc.

Tên nam tử bên trái nhìn Dương Vân, ánh mắt rất là gian tà.

- Tốt, vậy thì chúng ta đi cùng bọn họ.

Lang Thang đứng lên, chuẩn bị đi theo hai tên kia.

- Anh Lang Thang, anh không cần phải đi. Anh đi cũng không có tác dụng gì đâu. Em đi theo bọn họ là được.

Hạ Tinh tuy nói vậy, nhưng thân thể của cô ta rất run rẩy, chứng tỏ cô ta đang sợ hãi.

- Nếu như không có tiền, thì cậu không cần đi theo chúng tôi. Ông chủ của chúng tôi chính là Nhị Gia của tỉnh Đông Hải. Nếu như cậu cho rằng cậu có thể tay không dẫn người trở về, thì tôi đề nghị cậu đừng lấy đầu của mình ra làm trò đùa. Chẳng lẽ cậu còn chưa biết danh tiếng “Lấy đức thu phục người” của Nhị Gia Đông Hải chúng tôi sao?

Tên nam tử bên phải cười lạnh một tiếng, tựa hồ đã nhìn ra ý của Lang Thang.

Y căn bản không sợ người khác báo cảnh sát. Không chi nói gia đình này thực sự nợ tiền của bọn họ. Cho dù bọn họ không nợ tiền, cảnh sát cũng không dám làm gì Nhị Gia.

- Làm sao anh biết tôi không có tiền? Tôi tới đó chính là để trả tiền.

Lang Thang lạnh lùng cười. Dương Vân muốn nói chuyện, nhưng chỉ mở mồm rồi không có nói lên lời. Nàng biết Lang Thang có tiền, nhưng mang theo gần một tỷ nguyên tới đó, cũng không phải là an toàn lắm. Huống hồ, ai chả biết Nhị Gia của Đông Hải là một người hắc bạch ăn sạch. Hơn nữa y tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện xấu ra ngoài. Một khi y đã làm việc, cảnh sát sẽ không có bằng chứng gì.

Mà cho dù y bị lộ bằng chứng, cả tỉnh Đông Hải này cũng không có ai dám động vào y. Một khi có người nào đắc tội y, cho dù là con trai của thị trưởng, cũng bị y bới một lớp da.

Hai tên nam tử kỳ quái nhìn Lang Thang. Đã biết là Nhị Gia rồi còn dám đi theo, lá gan của người này làm bằng sắt sao? Hai tên này liếc nhau một cái, liền gật đầu, một tên nói:

- Cậu đã kiên trì muốn đi, vậy thì đi thôi.

Nói xong, ánh mắt của ý lướt qua Dương Vân, cười hắc hắc một tiếng. Tiếp tục nói:

- Nói không chừng đại ca của tôi sẽ cao hứng mà không cần các cô trả tiền. Vẫn là biểu hiện của các cô như thế nào. Đại ca của tôi là người mà ông chủ tín nhiệm nhất, nếu các cô biểu hiện tốt, vậy thì tha hồ mà vinh hoa phú quý.

Dương Vân cắn môi, ở đâu còn không biết ý của tên nam tử kia. Chỉ là nàng lo lắng cho Lang Thang và Hạ Tinh nên mới đi theo.

- Ủa, chiếc xe này là của các cô à? À, chỉ riêng chiếc xe này là có thể trả một nửa tiền nợ rồi.

Tên nam tử dâm đãng thấy Dương Vân rõ ràng chui vào một chiếc xe Porsche, trong lòng liền vui vẻ. Thật không ngờ kiếm được một kẻ có tiền.

- Cô gái kia thì ngồi cùng chúng tôi.

Tên nam tử còn lại thấy Hạ Tinh cũng muốn chui vào xe Porsche, liền nói.

Hạ Tinh sững sờ, nàng không dám chui vào xe của hai tên kia, nhưng cũng không dám đi vào xe Porsche nữa.

- Hạ Tinh, em cứ vào xe đi. Anh ngồi đằng sau.

Lang Thang tựa hồ không nghe thấy tên nam tử kia ra lệnh vậy.

- Lỗ tai của ngươi điếc à?

Tên nam tử này thấy Lang Thang rõ ràng bảo Hạ Tinh làm trái lệnh của mình, lập tức lửa giận bôc lên, đi tới rồi vung tay muốn đánh Lang Thang.

Lang Thang cười lạnh một tiếng, cũng không trông thấy hắn cử động gì. Chỉ lắc lư một cái. Vài tiếng dát dát vang lên, tên nam tử kia đã bị Lang Thang dẫm xuống mặt đất.

Tiếng dát dát vữa này, là tiếng Lang Thang đạp vào chân của tên nam tử. Vừa nghe thanh âm là biết, vài cái xương chân của tên nam tử kia chắc đã bị giẫm nát bấy rồi.

- A…

Một tiếng hét thảm vang lên, nhưng lập tức đã bị Lang Thang dùng chân đá văng một đống bùn vào miệng của y, khiến y không kêu lên được nữa.

Tên nam tử có ánh mắt dâm tà liền hoảng sợ nhìn Lang Thang. Y đã gặp qua rất nhiều kẻ hung ác, còn chưa gặp qua một người nào hung ác như hắn. Đảo mắt đã đánh đồng bọn của mình thành một người tàn phế, thủ đoạn cay độc, vừa nhìn là biết hắn không phải là người bình thường.

- Ngươi còn muốn Hạ Tinh ngồi trên xe của ngươi không?

Lang Thang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên nam tử có ánh mắt hèn mọn.

Tên này rùng mình một cái,, vội vàng nói:

- Không cần,, không cần.

- Vậy còn chờ gì nữa, lái xe dẫn đường.

Lang Thang hừ lạnh một tiếng.

Tên này đâu còn dám nhiều lời. Thấy Lang Thang đã lên xe Porsche, liền vụng trộm đỡ đồng bọn của mình lên xe, rồi lái xe đi trước.

Dương Vân và Hạ Tinh đều khiếp sợ nhìn Lang Thang. Bình thương Lang Thang tạo cho hai người cảm giác rất hiền hòa và bình thản. Nhưng biểu hiện hôm nay của Lang Thang đã phát vỡ ấn tượng trong lòng của hai nàng.

Lúc tên nam tử kia muốn đánh Lang Thang, Dương Vân đã định xuống xe ngăn cản y. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tên nam tử đó đã bị Lang Thang đánh tàn phế ngã xuống đất.

- Lang Thang, cậu không sao chứ?

Dương Vân lo lắng nhìn Lang Thang, nàng không ngờ một người hiền hòa như Lang Thang, cũng có thể đánh người mà không lưu tình như vậy.

Dương Vân còn không biết Lang Thang đã nhẹ tay với bọn chúng. Bởi vì có Hạ Tinh ở chỗ này, nếu không hắn đã giết người một người, để một người dẫn đường rồi.

- Tôi không sao, chị không cần phải lo lắng. Hạ Tinh, em cũng đừng sợ, anh Lang Thang sẽ không để người khác thương tổn tới em đâu. Chị Vân, chị cứ lái xe theo sát cái xe phía trước đi.

Lang Thang sợ Hạ Tinh bị ám ảnh, liền vỗ vai của cô ta, mỉm cười nói.

- Vâng, em biết anh Lang Thang sẽ bảo vệ em. Cảm ơn anh, Lang Thang…

Hạ Tinh đột nhiên ôm lấy cánh tay của Lang Thang. Hiện tại nàng có cảm giác như mình thực sự có một người anh trai vậy. Người anh trai này sẽ bảo vệ mình vượt qua mọi thứ.

Tên nam tử có ánh mắt hèn mọn đỗ xe ở cửa một căn biệt thự tư nhân. Xe vừa dừng lại, lập tức có người khiêng tên nam tử bị tàn phế kia đi. Rồi có thêm bốn tên nam tử khỏe mạnh chặn lại đường quay xe. Xem ra tên nam tử có ánh mắt hèn mọn kia đã gọi điện thoại báo cáo về chuyện của Lang Thang.

Lâm Vân và Dương Vân, Hạ Tinh vừa xuống xe đã bị nhóm người đó lặng lẽ bao vây lại. Cho dù là Dương Vân cũng cảm thấy có sát khí xung quanh. Nhưng Lang Thang tựa hồ không cảm thấy gì vậy, vẫn tiếp tục đi theo tên nam tử có ánh mắt hèn mọn kia đi vào trong biệt thự.

- Ngươi là kẻ đã đánh tàn phế Tiết Bì phải không?

Một tên nam tử có dáng người khôi khô vừa nhìn thấy ba người đi vào, liền nhìn chằm chằm vào ba người, một hồi lâu mới hỏi. Hỏi xong, ánh mắt của y lại tập trung về phía Dương Vân, trong mắt đầy vẻ thương thức.

Lang Thang thấy người này rõ ràng ngồi ở đó rồi hỏi bọn họ như là thẩm vấn vậy, ngay cả chỗ ngồi cũng không mời. Trong lòng rất khó chịu. Liền đi tới phía trước, tiện tay kéo tên nam tử khôi ngô kia xuống đất.

## 400. Chương 326: Phải Điên Mới Luyện Thành Năm Sao

Tên này chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Lang Thang kéo xuống mắt đất, mà không có cách nào chống cự. Muốn nói chuyện mà không thể nói lên lời, muốn động thủ thì lại phát hiện tay chân của mình đều mềm như bún.

Phía dưới có hơn mười tên thủ hạ, mặc dù chưa được đại ca phân phó, nhưng đại ca đã bị không chế như vậy, liền lập tức xông tới. Hơn mười tên này đều có vũ khí ở trong tay. Thậm chí có một tên còn cầm súng.

Lang Thang hừ lạnh một tiếng, tiện tay bóp nát bàn trà gỗ ở phía trước rồi vung ra ngoài. Tiếng lách cách không ngừng vang lên, tay chân của hơn mười người kia đều bị gỗ vụn đâm trúng. Vũ khí trong tay cũng lập tức bị rơi xuống mặt đất.

Trước sau chỉ mới một phút đồng hồ mà thôi, đám lưu manh trong tòa biệt thự, toàn bộ đã bị ngã xuống mặt đất. Dương Vân và Hạ Tinh càng trợn mắt há mồm. Lúc này Lang Thang mới ngồi ở vị trí của tên nam tử khôi ngô, sau đó nói với Dương Vân và Hạ Tinh:

- Hai người cũng ngồi đi.

Đợi cho Dương Vân và Hạ Tinh ngồi xuống bên người mình, Lang Thang mới hỏi tên nam tử khôi ngô kia:

- Chính là ta, ngươi có gì chỉ giáo không?

Tên nam tử khôi ngô đến tận bây giờ vẫn chưa tỉnh hồn. Nghe Lâm Vân hỏi vậy, liền run rẩy cả người, không nói được một câu.

Lang Thang thở dài. Nếu không phải có Dương Vân và Hạ Tinh ở đây, thì hắn đã giết toàn bộ đám người này diệt khẩu rồi. Nhưng bây giờ lại không được. Cho dù muốn giết, cũng phải giết lúc không có mặt hai người này.

Lúc này, bên ngoài lại chạy tới bảy tám tên thủ hạ. Tình huống trước mặt khiến chúng đều ngẩn ngơ. Vô ý thức nắm chặt vũ khí. Tuy nhiên Lang Thang lại vung ra hơn mười mảnh gỗ vụn. Mấy tên này cũng không thoát được số phận.

Sau đó hắn mới lạnh lùng nhìn một tên trông cửa nói:

- Còn đứng đó làm gì, mau thả người ra.

Tên đàn em này còn chưa kịp phản ứng, thì tên nam tử khôi ngô đã phản ứng trước. Y đã biết mình đã đá phải thiết bản. Chỉ có thể tranh thủ thời gian nói cho Nhị Gia. Để cho Nhị Gia thu thập người này. Mình thì không có cách nào chống lại được rồi.

- Mau thả Hạ Vệ Đông và vợ của ông ta ra. Đi nhanh…

Nam tử khôi ngô cố nén đau nhức toàn thân, nói với tên đàn em. Trong lòng y thì sợ hãi, không biết mình có bị tê liệt nửa đời sau không.

Tên đàn em lúc này mới phản ứng, vội vàng chạy ra ngoài. Không mất thời gian lâu, liền dẫn theo đôi nam nữ trung niên có thần sắc uể oải đi tới.

- Cha, mẹ.

Hạ Tinh vừa thấy cha mẹ của mình, liền chạy tới đón.

- Tinh Tinh, sao con lại ở chỗ này?

Người phụ nữ trung niên kia vẻ mặt lo lắng hãi hùng hỏi. Tuy nhiên, bà ta lập tức nhìn thấy hơn mười người nằm trên mặt đất. Khuôn mặt liền chuyển thành kinh ngạc và khó hiểu.

Lang Thang thấy thế, liền nói với Dương Vân:

- Chị Vân, chị trước dẫn người nhà của Hạ Tinh về đi. Tôi còn muốn làm vài chuyện rồi mới về.

Dương Vân nhìn Lang Thang, nàng biết mình ở đây cũng không giúp ích được gì cho hắn. Nói không chừng còn liên lụy tới hắn, liền đứng lên nói với Hạ Tinh vài câu. Mấy người rất nhanh rời đi căn biệt thự. Hạ Tinh vừa đi vừa quay đầu, lo lắng nhìn Lang Thang.

Lang Thang nhíu mày. Lúc hắn động thủ, hắn tựa hồ phát hiện trong đan điền của mình có năm ngôi sao. Nhưng đảo mắt lại không thấy. Chẳng lẽ đây chính là công phu mà mình tu luyện?

Lang Thang nghĩ tới đây, lần nữa vận chuyển chân khí rồi đập xuống cái bàn. Cái bàn quả nhiên vỡ vụn. Đồng thời năm ngôi sao trong cơ thể lại xuất hiện, nhưng chỉ ở trong nháy mắt mà thôi.

Thì ra là thế. Vốn từ trước mình làm việc gì đều do bản năng. Kể cả việc mình nhìn bệnh cho người khác và đánh nhau cũng dựa vào bản năng. Đến bây giờ mới phát hiện, mình thực sự luyện một môn công pháp nào đó có liên quan tới các ngôi sao. Nếu đã tìm được sự tồn tại của công pháp, thì Lang Thang sẽ không dong dài. Lập tức liên tiếp vung quyền, vung cước tại chỗ.

Đảo mắt, căn phòng khách đã bị Lang Thang đánh cho hoàn toàn thay đối. Không ngừng có gỗ vụn và thủy tinh rơi xuống hơn hai mươi tên lưu manh kia.

Những tên này đều âm thầm kêu khổ. Không biết bọn họ gặp phải một tên biến thái hay kẻ điên nữa. Vì sao lại dùng phòng khách của mình làm nơi trút giận? Toàn những đồ trang trí đắt tiền đều bị Lang Thang đánh nát. Mà Lang Thang càng đánh càng hưng phấn.

Trong nháy mắt, những đồ trang trí treo trên tường và trần nhà cũng bị Lang Thang đánh rơi xuống. Hiện tại chân khí của Lang Thang đang tung hoành trong cơ thể. Một tiếng Oanh vang lên trong cơ thể hắn. Một ngôi sao sáng ngời lơ lửng trên đan điền của hắn. Bên cạnh còn có một ngôi sao có ánh sáng ảm đạm hơn.

'Cửu Tinh Thần Quyết'

Lang Thang thét dài một tiếng. Nguyên lai công pháp mà mình tu luyện là 'Cửu Tinh Thần Quyết'. Hơn nữa đã tu luyện tới năm sao. Chỉ là ngôi sao thứ năm tuy đã hình thành nhưng có vẻ chưa ổn định.

Ngũ Tinh Điên rõ rằng khắc ở trong đầu của Lang Thang. Nguyên lai tu luyện năm sao là như vậy. Nếu như không phải mình ngẫu nhiên phát hiện. Thì cho dù mình tu luyện tới năm sao, thì nó vẫn Hóa Trần. Điều này không có biện pháp giải quyết nào cả.

Hắn nhớ không rõ 'Cửu Tinh Thần Quyết' từ đâu mà tới. Nhưng hiện tại hắn đã biết, phương pháp tu luyện năm sao trên đó, tuyệt đối không đáng tin. Nếu như mình dựa vào pháp quyết ghi trên đó, thì vẫn là Ngũ Tinh Hóa Trần mà thôi.

Ngũ Tinh không điên tức Hóa Trần. Câu khẩu quyết này trong 'Cửu Tinh Thần Quyết' càng ngày càng rõ ràng. Lang Thang đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Nguyên lai, tới Ngũ Tinh nhất định phải bị điên. Nếu không điên thì sẽ lập tức bị chết. Công pháp này thật đáng sợ. Chứng tỏ nó có vấn đề. Nhưng một khi vượt qua được vấn đề đó, thì có thể đạt tới cảnh giới vô địch.

Nhưng việc Ngũ Tinh Hóa Trần đáng sợ như thế, có mấy ai có thể vượt qua. Lang Thang đoán chừng, cho dù hàng triệu người luyện công pháp này, cũng không tìm ra được người vượt qua trở ngại đó. Mà mình vì sao lại hóa thành điên khùng như bây giờ, mình cũng không rõ ràng lắm. Nhưng Lang Thang khẳng định, việc bị điên này nhất định là một thành tựu không dễ dàng. Phải có một ngoại lực nào hỗ trợ thì hắn mới trở thành một người Tu Tinh tới năm sao.

Mất trí nhớ? Lang Thang càng thêm tinh tường, đây là một sự kích thích để hình thành ngôi sao thứ năm. Chỉ cần hắn hình thành ngôi sao thứ năm, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục lại trí nhớ.

- Ha ha ha…

Lang Thang đứng đó, xung quanh là đống bừa bộn rồi cười như điên khùng. Không ngờ trong lúc vô tình mình rõ ràng đã vượt qua chướng ngại vật của Ngũ Tinh. Chỉ cần tốn chút thời gian củng cố lại tu vi Ngũ Tinh là được.

Tuy không biết vì nguyên nhân gì mà mình bị điên. Nhưng có thể thấy mình thật là may mắn. Rõ ràng đánh bậy đánh bạ liền thành tựu năm sao. Hơn nữa còn là từ trong lúc điên tỉnh lại.

Một ý niệm càng thêm rõ ràng truyền tới đầu. Không phải tất cả người tiến vào Ngũ Tinh Điên cũng có thể tỉnh lại. Ngũ Tinh Điên tỉnh càng sớm càng tốt. Nếu như qua một thời gian nhất định, có lẽ có khả năng vĩnh viễn không thể thanh tỉnh. Lang Thang xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Trong lòng vô cùng cảm kích Hạ Tinh và Dương Vân.

Nếu như mình bế quan tu luyện Ngũ Tinh, cho dù bị điên cũng không có cách nào tỉnh lại. Cho dù mình đạt tới Ngũ Tinh mà không điên, thì sẽ Hóa Trần. Điều này chứng 'Cửu Tinh Thần Quyết' quá mức biến thái. Vượt qua Ngũ Tinhh Điên không chỉ dựa vào cố gắng mà còn phải may mắn nữa.

Hơn hai mươi người nam tử bị đánh ngã trên mặt đất, đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn Lang Thang thét dài và cuồng tiếu. Trong lòng đều âm thầm run rẩy. Đây quả thực là một tên điên, hoàn toàn là một tên điên.

Lang Thang dừng tiếng cười lại, trong lòng suy nghĩ. Củng cố lại ngôi sao thứ năm nhiều nhất chỉ mất một tháng. Sau một tháng đó là mình lấy lại trí nhớ, có thể nhớ ra mình rốt cuộc là ai, và cô gái tên Vũ kia nữa. Chắc không cần phải vội vã đăng tìm người thân trên ti vi. Ai biết mình có phải hay không bị người quen ám hại?

Nguyên lai hắn thực sự có thể bay. Trong lòng hắn vừa động, thần thức đã phô thiên cái địa phóng ra bên ngoài. Rồi nhìn thấy mấy người Dương Vân an toàn về nhà.

Trong lòng Lang Thang cao hứng, nên không còn tận lực tra tấn đám người này nữa. Mà đi tới trước mặt người nam tử khôi ngô nói:

- Ba ngày sau ta sẽ lại đến. Lúc đó ngươi phải tập trung toàn bộ thủ hạ của ngươi ở đây. Không làm thì đừng trách ta không khách khí.

Mặc dù biết mình sắp hồi trí nhớ, nhưng Lang Thang lại không muốn gây phiền toái cho mấy người Dương Vân. Mình là phải đi, nếu như trước khi đi không giải quyết những tên cặn bã này, nói không chừng bọn chúng sẽ trả thù chị Vân và gia đình Hạ Tinh.

Cho nên Lang Thang theo bản năng vẫn nổi lên sát tâm. Hắn muốn những người này triệt để biến mất. Tuy biết giết người không phải là biện pháp giải quyết tốt nhất, ít ra là ở nơi này không phải. Nhưng trong lòng Lang Thang tự nhiên cho rằng những người này nên giết. Nghĩ tới đây, trong đầu của hắn lần nữa giật giật, chẳng lẽ mình vốn sinh ra ở một thế giới toàn giết chóc sao?

- Vâng, vâng…

Nam tử khôi ngô đã sớm dập tắt suy nghĩ tới gây sự với Lang Thang. Thật không ngờ tên Lang Thang này lại không buông tha cho bọn họ. Còn muốn ba ngày sau bảo mọi người tập trung đến nơi này. Trời ạ, hắn rốt cuộc là ai, chẳng lẽ hắn không biết câu, giặc cùng đường chớ đuổi sao?

Chỉ có thể lập tức báo cáo cho Nhị Gia. Ngoại trừ Nhị Gia ra, đã không có ai có thể đối phó với người trẻ tuổi đáng sợ này. Đây quả thật là một Sát Thần. Nghe nói Nhị Gia có mối liên hệ với rất nhiều tổ chức sát thủ trên thế giới. Nhờ một sát thủ đứng đầu thế giới, chắc có thể giải quyết được người này.

Lang Thang lại lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, nếu hiện tại mình gặp Trương Nhạc, bệnh của anh ta khẳng định có thể trị liệu tốt. Đâu cần phải uống ba ngày thuốc làm gì.

Vừa nghĩ tới mình sắp trở thành tu sĩ Ngũ Tinh, tâm tình của Lang Thang rất kích động. Tới Ngũ Tinh, hắn đã có thể dễ dàng bay lên mặt trăng, đi dạo trong vũ trụ.

## 401. Chương 327: Có Bao Nhiêu Người Em Gái Tốt

Hàn Vũ Tích lắc đầu không trả lời Liễu Nhược Sương, mà lấy Tiên Nhan Đan ra rồi đưa cho Liễu Nhược Sương, nói:

- Em uống trước đi.

- Đây là thuốc gì vậy?

Liễu Nhược Sương cầm đan dược có mùi thơm ngát trên tay, ngây người hỏi.

- Là thuốc do Lâm Vân lưu lại, em uống đi.

Hàn Vũ Tích nói xong, lấy điện thoại ra gọi.

Liễu Nhược Sương không hỏi thêm, lập tức uống viên đan dược vào. Rất nhanh nàng có cảm giác thân thể rất nhẹ nhàng và thoải mái. Đang muốn hỏi Hàn Vũ Tích đây là thuốc gì thì Lâm Hinh đã đi vào.

- Chị Vũ Tích, chị tìm em à?

Lâm Hinh nhìn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương ngồi bên cạnh hỏi.

- Ừ, Lâm Hinh, hai viên đan dược này là do anh trai của em lưu lại. Em uống một viên, còn một viên đưa cho Mông Văn.

Hàn Vũ Tích nói xong đưa cho Lâm Hinh một cái bình ngọc

- Chị Vũ Tích, anh của em đã gọi điện thoại cho chị à?

Lâm Hinh rất kinh hỉ hỏi. Lần này anh trai lại đi ra ngoài mấy tháng đều không gọi điện thoại trở về. Mẹ nói rằng phải nhắc anh ấy thường xuyên gọi điện trở về. Nhưng chắc anh lại quên rồi.

- Ừ, chị muốn cùng Nhược Sương đi tới chỗ của anh trai em. Chuyện của công ty tạm thời giao cho em và Diệp Điềm quản lý. Chị và anh trai của em không có ở nhà, nên em phải quan tâm tới mẹ và bà hơn nhé.

Ngữ khí của Hàn Vũ Tích rất bình thản, giống như lần này chỉ xa nhà một thời gian ngắn rồi trở về vậy.

- Vâng ạ, lần này chị với anh trai đi ra ngoài lâu không?

Lâm Hinh nhận lấy cái bình ngọc, có chút lo lắng hỏi. Trong lòng nàng đang kỳ quái vì sao chị Nhược Sương cũng đi cùng. Chẳng lẽ chị Vũ Tích dẫn theo chị Nhược Sương là muốn ngả bài với anh trai? Chị Nhược Sương ở nhà mình lâu như vậy, Lâm Hinh lại là một cô gái có tâm tư nhẵn nhụi, đương nhiên cũng nhìn ra được một ít. Chị Nhược Sương rất thích anh trai.

- Chắc phải mất một khoảng thời gian. Chị và anh trai em làm xong việc, khẳng định sẽ trở về, em không cần phải lo lắng. Về sau anh trai em và chị có lẽ sẽ không thường xuyên tới công ty quản lý những việc vặt nữa. Tuy hiện tại cổ phần của công ty vẫn trên danh nghĩa bọn chị, nhưng vẫn cần phải có em quản lý.

Hàn Vũ Tích nghĩ nghĩ, vẫn là giao phó Lâm Hinh như vậy

- Chị Vũ Tích, em sao có thể quản lý một công ty lớn như vậy. Chị và anh trai phải sớm trở về nhé.

Lâm Hinh thấy mình phải quản lý một công ty lớn như tập đoàn Vân Môn, nên có chút lo lắng.

- Không cần phải lo lắng đâu, còn có Diệp Điềm và Lý Thanh hỗ trợ em cơ mà. Có gì thì nhờ hai người đó san sẻ.

Hàn Vũ Tích đành phải lần nữa an ủi Lâm Hinh, muốn cho Lâm Hinh yên tâm.

Lâm Hinh biết anh trai và chị dâu mình không phải là người bình thường, nên không tiếp tục hỏi nữa.

Đợi Lâm Hinh đi rồi, Liễu Nhược Sương mới hỏi:

- Vũ Tích, chị nói Lâm Vân, anh ấy….

- Đúng vậy, Lâm Vân khẳng định còn sống, chị có thể cảm giác được. Có lẽ hắn vẫn còn đang ở chỗ đó, nhưng gặp phải một chút phiền toái.

Hàn Vũ Tích khẳng định nói.

- Nhưng chị Vũ Tích, sao vừa rồi chị lại nói với cô ấy như vậy?

Liễu Nhược Sương nhớ tới những lời vừa rồi của Hàn Vũ Tích với các cô gái. Tuy nàng hiểu một chút nhưng lại không dám khẳng định.

Hàn Vũ Tích thở dài, không có trả lời. Liễu Nhược Sương cũng thở dài, nàng minh bạch ý của Hàn Vũ Tích.

- Không biết Lâm Vân có thể hay không trách chị. Kỳ thật chị biết đi vào trong đó rất nguy hiểm, nên chị phải nói trước. Các cô đấy…Chị…

Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác mình rất ích kỷ. Thế giới này có mấy cô gái có thể dùng tính mạng của mình để đổi lấy người yêu? Huống hồ còn là một cái hứa hẹn hư vô?

Mình đã để các cô ấy lựa chọn quá tàn khốc, mình làm như vậy có thực sự đúng không?

Liễu Nhược Sương cũng cảm thấy sự thống khổ và mâu thuẫn trong nội tâm của Hàn Vũ Tích. Biết chị ấy đang suy nghĩ gì, liền vươn tay nắm lấy tay của Hàn Vũ Tích nói:

- Chị Vũ Tích, kỳ thực chị đừng nhận hết lỗi về mình. Trái tim em mách bảo rằng chị làm đúng, chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Nếu như không thể vì người mình yêu trả giả hết thảy, em cảm thấy tình yêu này rất yếu ớt. Ít nhất, em cho rằng như vậy.

- Chị biết Nhược Sương. Chị nghĩ hay là em ở lại chờ chị và Lâm Vân trở về. Buổi tối chị sẽ đi.

Hàn Vũ Tích phục hồi tinh thần, gật đầu nói.

- Em muốn đi với chị, chúng ta vừa nói rồi mà.

Liễu Nhược Sương cắn môi, kiên quyết nói.

- Nhược Sương, người khác không biết, nhưng em cũng biết Lâm Vân là ai. Hiện tại chị đã luyện tới Luyện Khí tầng sau, điều này chắc em không hiểu, toàn là do Lâm Vân dạy anh. Chị nói vậy là muốn nói chị có thể tự bảo vệ bản thân mà không có nguy hiểm gì cả. Chị chỉ muốn tới đó xem Lâm Vân gặp phiền toái gì rồi sẽ giúp anh ấy.

Hàn Vũ Tích đành phải an ủi Liễu Nhược Sương. Nếu như bên trong Địa Ngục Môn thực sự rất nguy hiểm. Như vậy nàng đi tới đó có thể tự bảo vệ mình. Nhưng Liễu Nhược Sương thì lại không được.

- Vũ Tích, chị không cần khuyên em đâu. Em nhất định đi cùng chị. Cho dù em có làm phiền tới chị, em cũng muốn đi.

Trong lòng Liễu Nhược Sương rất kiên định. Vô luận là Hàn Vũ Tích khuyên nhủ như thế nào, nàng đều muốn đi xem Lâm Vân. Nếu như chị Vũ Tích thật sự không trở lại, thì nàng chẳng phải vĩnh viễn không thể thấy Lâm Vân sao? Vũ Tích nói Lâm Vân không chết. Dù sao cũng chỉ là một loại cảm giác. Cho nên Liễu Nhược Sương không muốn mất đi cơi hội nhìn thấy Lâm Vân lần này.

Nếu như không vì Lâm Vân, Liễu Nhược Sương vô luận như thế nào cũng không tới tập đoàn Vân Môn làm việc. Thậm chí nàng chỉ đơn giản ở trong nhà hắn.

…..

Tô Tĩnh Như không ở lại công ty nữa, mà trực tiếp về nhà.

Trong lòng của nàng rất loạn, không có cách nào minh bạch suy nghĩ chính thức của mình. Gia đình đã vô số lần giới thiệu đối tượng cho nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Những người kia, không phải là có bản lĩnh đầy mình, thì cũng là thiếu gia của một gia tộc lớn. Hoặc là phú hộ có gia sản hàng tỉ.

Nhưng vì sao nàng muốn cự tuyệt? Vì sao muốn tới tập đoàn Vân Môn làm việc? Chẳng lẽ là do mình thích làm cho công ty trang phục sao? Nếu như mình thích làm trong ngành đấy thì, thì gia đình của mình cũng có công ty trang phục. Làm cho gia đình chả phải tốt hơn sao?

Tô Tịnh Như tâm loạn như ma, nàng không cách nào trả lời bản thân. Nàng biết mình đến đó là vì Lâm Vân, nhất định là vì hắn. Nhưng nhũng lời Vũ Tích nói hôm nay, rõ ràng là nguyện ý muốn các nàng ở cùng một chỗ với Lâm Vân. Nhưng mình lại ma xui quỷ khiến đi ra khỏi căn phòng.

Trở về suy nghĩ thêm, suy nghĩ thêm cái gì? Hay là vì Lâm Vân cho tới bây giờ còn chưa cho mình một điều hứ hẹn, hay là mình không thể đưa ra sự lựa chọn như chị Vũ Tích được? Dùng tính mạng của mình vì một người nam nhân chưa từng hứa hẹn với nàng, nàng có thể làm được sao? Ngày mai, ngày mai mình có thể nghĩ ra được đáp án của vấn đề này sao?

Lâm Vân, hiện tại em rất muốn có một lời hứa hẹn của anh. Tô Tĩnh Như sững sờ, nàng đột nhiên phát hiện mình quan tâm chỉ là lời hứa hẹn của Lâm Vân. Có lẽ có lời hứa hẹn này, nàng sẽ không do dự cùng Hàn Vũ Tích đi tìm kiếm Lâm Vân rồi. Đồng thời nàng cũng minh bạch tâm tư của mình. Nàng không thể nào yêu Lâm Vân như Hàn Vũ Tích được. Nàng chưa trả giá nhưng đã hy vọng có được hồi báo trước.

Tô Tĩnh Như vẫn thở dài nhẹ nhõm. Tuy còn chưa làm ra quyết định ngày mai trả lời chị Vũ Tích như thế nào, nhưng trong nội tâm đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không biết trong phòng kia còn lưu lại mấy người? Chợt nhớ tới một câu hát trong một bài hát đã lâu “Anh rốt cuộc có bao nhiêu người em gái tốt”, đáy lòng âm thầm thở dài.

….

Tuy Xung Hi đã đi ra căn phòng, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Nàng biết hành động của mình khẳng định sẽ bị cho rằng là sợ chết. Nhưng chính bản thân nàng biết là không phải như vậy.

Lúc đầu tiên nhìn thấy Hàn Vũ Tích, trong lòng nàng đã không thể bình tĩnh. Nàng thực sự thích Lâm Vân. Ngày đó nàng cho rằng Lâm Vân cho mình xuân dược, nhưng vẫn nguyện ý nuốt vào. Tuy hành vi của nàng lúc đó có chút hờn dỗi, nhưng tâm ý đối với Lâm Vân đã rất rõ ràng.

Chỉ là không nghĩ tới Lâm Vân lại có một lão bà xinh đẹp như vậy, thậm chí nữ nhân yêu mến hắn không chỉ một người. Tính cả vợ của Lâm Vân và nàng thì có tận sáu người. Nàng vừa giận vừa đau khổ, vì sao mình lại thích một người nam nhân đa tình như vậy.

Nhưng hắn đa tình sao? Xung Hi nghĩ tới đây liền sững sờ. Hình như Lâm Vân cho tới tận bây giờ đều chưa tỏ tình với nàng qua một lần. Từ đầu đến cuối, thậm chí nửa câu hứa hẹn cũng không có. Thậm chí có một lần mình nửa nói thật, nửa nói đùa rằng nàng không ngại hành vi của hắn. Nhưng hắn giống như không có suy nghĩ gì khác với mình.

Còn có, hắn đưa viên thuốc trân quý kia cho mình uống là có ý gì? Lần kia hắn đi mà không chào từ biết, và hắn tắt không nghe điện thoại của mình, vì sao hai lần đó mình lại thương tâm như thế?

Mình đã nói với Hàn Vũ Tích, mình không thể tiếp nhận nhiều nữ nhân cùng chung một người chồng. Nhưng những lời đó mình có cần phải nói không? Lúc gần đi, Hàn Vũ Tích có nói câu kia, nàng cuối cùng mới minh bạch. Cái câu không có cô gái nào yêu mến có chung một người với các cô gái khác phải là do Hàn Vũ Tích mới tư cách nói. Mình dựa vào gì mà nói những lời đó?

## 402. Chương 328: Người Mà Nhị Gia Cũng Phải Sợ

Bản thân mình khi nào đã giữ được trái tim Lâm Vân rồi? Hoặc là nói khi nào mình đã được Lâm Vân yêu? Vợ của Lâm Vân quả thực là một nữ nhân lương thiện. Rõ ràng có thể cho các nữ nhân khác một cơ hội. Mình không thể bằng cô ấy. Dung mạo của mình đã kém cô ấy, cả tính cách cũng không có chỗ nào hơn Hàn Vũ Tích cả.

Xung Hi đột nhiên suy nghĩ, nếu như mình có thể lựa chọn lại, mình sẽ nghĩ như thế nào? Hoặc là nàng sẽ chọn cái nào? Vuốt ve chiếc vòng thô ráp trong tay thật lâu. Còn không có cam lòng trả cái vòng này cho Hàn Vũ Tích. Dù sao đây cũng chỉ là một đồ vật hộ thân bình thường mà Lâm Vân làm cho nàng mà thôi.

Nàng yêu Lâm Vân, nhưng nàng thực sự không muốn cùng những nữ nhân khác chung một người chồng. Hay là nàng có nhiều thứ không dứt bỏ được? Gia đình Xung Hi đã không còn một người thân, nàng còn có cái gì không dứt bỏ được? Tập đoàn Ý Quang mà gia gia lưu lại sao? Nếu như không phải vì nó, thì nàng muốn dùng cái gì để lấy cớ?

Nàng rất muốn đi hỏi cô gái tên Tô Tĩnh Như kia, muốn hỏi xem cô ấy nghĩ như thế nào? Liệu cô ta đã quyết định xong ngày mai sẽ đi cùng Vũ Tích hay chưa? Cũng không biết khi mình rời đi, các cô gái đằng sau còn có ai rời đi không? Hay chỉ còn một mình vợ của Lâm Vân ở căn phòng đó?

Xung Hi đột nhiên có chút đau lòng. Nàng cảm giác người bị thương tổn nhất không phải là các cô gái kia, mà là Hàn Vũ Tích.

Trong lòng Xung Hi rất rối loạn. Nàng không biết là nên tiếp tục lưu lại Yên Kinh, ngày mai cùng đi với Vũ Tích, hay là lập tức trở lại Thanh Hóa.

Lang Thang trở lại chỗ Dương Vân, Dương Vân chính đang trò chuyện với cha mẹ của Hạ Tinh. Tinh thần của cha mẹ Hạ Tinh thoạt nhìn không phải là tốt. Hai người thấy Lang Thang trở về đều vội vàng cảm ơn. Xem ra bọn họ đã biết lai lịch của Lang Thang.

Đêm đó Lang Thang tu luyện cả đêm. Cảm thấy tu vi của mình tiến bộ vô cùng nhanh. Nếu như tìm một địa phương tốt để tu luyện, phỏng chừng không tới một tháng hắn có thể hoàn toàn củng cố Ngũ Tinh. Sau đó thì khôi phục lại trí nhớ.

Ngày hôm sau Lang Thang đi làm hai cái thẻ ngân hàng. Hắn muốn rời đi hôm nay. Đã biết mình là một người Tu Tinh, thì không muốn tiếp tục lưu lại ở Trung Ninh nữa. Vốn định đợi ba ngày để xử lý xong chuyện ở đây rồi rời đi Trung Ninh. Nhưng hiện tại Lang Thang rất bức thiết rời đi.

Là Hạ Tinh và Dương Vân cứu hắn, cho nên hắn làm hai cái thẻ, mỗi thẻ có hai trăm nguyên. Mặc dù biết dùng tiền trả ơn có chút tục khí, nhưng Lang Thang lại không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn. Vì không cho ba người Dương Vân bị thương tổn, hắn liền luyện chế ra ba cái vòng tay. Với tu vị năm sao hiện tại của Lang Thang, luyện chế những cái vòng này rất đơn giản.

Hắn muốn rời đi nơi này rồi tim một nơi có linh khí sung túc. Nhanh chóng đem tu vi của mình vững chắc tới năm sao. Để có thể khôi phục toàn bộ trí nhớ. Ngay cả ba ngày ngắn ngủi hắn cũng không chờ được. Bởi vì hắn luôn có cảm giác, mình phải mau chóng tìm được cô gái tên là Vũ kia. Về phần tại sao, hắn lại không biết.

- Anh Lang Thang, anh đã trở lại.

Từ lúc Lang Thang cứu cha mẹ của Hạ Tinh, cô ta càng không muốn xa rời Lang Thang.

- Hạ Tinh, cha mẹ em đâu?

Lang Thang nhìn Hạ Tinh, cũng cảm giác đươc tinh thần của Hạ Tinh rất tốt.

- Hai người đi thu thập phòng rồi. Cô Dương đang hỗ trợ. Em ở chỗ này chờ anh trở về.

Hạ Tinh vội vàng giải thích.

- Ừ, Hạ Tinh, anh phải đi đây. Đợi chị Vân trở về thì em nói với chị ấy rằng, hiện tại anh có việc gấp. Anh muốn tìm lại trí nhớ của mình, chắc là rất nhanh sẽ tìm được. Chờ khi anh nghĩ ra được anh là ai rồi, anh sẽ trở lại gặp các em.

Hiên tại Lang Thang rất bức thiết muốn tìm được trí nhớ của mình, chỉ vì cô gái tên là Vũ kia.

- A, anh Lang Thang, anh muốn đi luôn sao? Nhưng mà, cô Dương vẫn chưa về…

Hạ Tinh thật sự không muốn anh Lang Thang rời đi. Hiện tại trong lòng cô ta đã coi Lang Thang như một người thân vậy.

- Hạ Tinh, anh rất nhanh sẽ quay về gặp các em. Hai cái thẻ này, em đưa cho chị Dương một cái, còn một cái thì em lưu lại mà dùng. Mật mã đều là 61. Đợi cha mẹ em tới đây, thì mấy người dùng số tiền đó mà mua nhà, biết chưa? Anh tìm được trí nhớ rồi thì sẽ trở lại thăm em và chị Vân.

Lang Thang nói xong, lưu lại hai tấm thẻ ngân hàng vừa làm buổi sáng.

- Anh Lang Thang, em không cần tiền, em em…

Hạ Tinh rất muốn lưu anh Lang Thang lại, nhưng lại không nghĩ ra được lý do gì.

- Không phải lo lắng đâu. Anh rất nhanh sẽ trở vể. Mấy vòng tay này, em, chị Vân và Chân Chân, mỗi người đeo một cái. Là anh Lang Thang tặng cho mọi người.

Lang Thang lại lấy ra ba cái vòng tay.

- Anh Lang Thang, hay là vẫn đợi cô Dương đến đây rồi đi. Em rất không muốn anh rời đi, hơn nữa cô ấy sắp về tới nơi rồi.

Hạ Tinh nói xong, vành mắt đỏ lên.

Lang Thang thở dài. Hiện tại hắn thực sự muốn nhanh củng cố năm sao. Hắn luôn có cảm giác có một việc rất quan trọng, hoặc là một người trọng yếu nào đó đang đợi hắn vậy. Hắn sợ nhìn thấy Dương Vân lại phải lưu lại một ngày.

Từ biệt Hạ Tinh, Lang Thang trực tiếp đi tới tòa biệt thự của tên nam tử khôi ngô bắt cha mẹ Hạ Tinh kia. Hắn muốn giải quyết sạch sẽ chuyện ở đây. Mặc dù hắn rất bức thiết ly khai, nhưng không thể để hậu hoạn ở nơi này được. Như vậy thì sẽ làm hại tới mẹ con Dương Vân và Hạ Tinh.

Lang Thang rất nhanh đi tới căn biệt thự đó, rồi đỗ xuống. Hiện tại nơi này đã được quét dọn sạch sẽ, còn vài thiết bị đang được công nhân sửa chữa. Tốc độ làm việc của đám lưu manh này thật là nhanh, chỉ mới một đêm đã dọn dẹp đâu ra đấy rồi.

- A, ngài…Ngài đã tới…

Tên nam tử khôi ngô kia vẫn chưa đi. Bởi vì Lang Thang không ra tay độc ác với y, nên vẫn có thể đứng đó, đang sầu mi khổ kiểm suy nghĩ. Nhìn thấy Lang Thang tới, thần sắc rất là kinh hoàng.

Lang Thang gật đầu nói:

- Ta vốn định ba ngày sau mới tới, nhưng hiện tại ta có việc muốn rời đi. Cho nên ngươi ngay lập tức tập trung toàn bộ đàn em của ngươi tới dây. Ta có việc cần tuyên bố.

Mồ hôi trên trán tên nam tử khôi ngô liền chảy xuống. Tuy y không biết người trước mặt này là ai, nhưng hắn là người mà y tuyệt đối không thể đấu được. Đêm qua lúc Lang Thang rời đi, y đã lập tức thông báo và gửi hình ảnh của Lang Thang cho Nhị Gia.

Nhị Gia vừa trông thấy hình ảnh của Lang Thang liền ngây người. Rồi quyết định lập tức từ nước Mĩ trở về Trung Ninh.

Trước khi tắt máy, Nhị Gia đã nói một câu:” Người này không thể đắc tội được. Phải đối xử với hắn thật tốt đấy, đợi tôi trở về”

Tên nam tử khôi ngô lúc đó sợ ngây người. Trong ấn tượng của y, vẫn chưa có người nào có thể làm cho Nhị Gia kinh sợ như vậy. Cho dù là người trong xã hội đen cũng không có ai. Nhưng Nhị Gia vừa nhìn thấy cái ảnh của tên Lang Thang này, đã dọa đến mức muốn lập tức trở về Trung Ninh. Tên này rốt cuộc là ai?

Mình vừa nói một câu mời sát thủ, thì đã bị Nhị Gia rống giận chửi mắng. Có thể tưởng tượng, nếu lúc đó mình ở bên cạnh Nhị Gia thì đã bị xơi vài cái tát rồi.

Nhìn bộ dáng kinh sợ của tên nam tử khôi ngô, trong lòng Lang Thang âm thầm kỳ quái. Hôm qua người này tuy cũng sợ hãi mình, nhưng ánh mắt thể hiện y muốn báo thù. Vì sao mới qua một đêm, thái độ của y đã như một đứa cháu nội vậy?

- Ngài khỏe không? Nhị Gia của chúng tôi đang từ nước Mĩ trở về, chỉ để bái phỏng ngài.

Giọng nói của tên nam tử khôi ngô còn mang theo vẻ run rẩy.

- Ủa, cái tay Nhị Gia kia có quen biết tôi à?

Lang Thang kỳ quái hỏi.

- Tôi không biết, nhưng chắc là Nhị Gia đã nghe nói qua danh tiếng của ngài. Ông ấy bảo tôi xin lỗi ngài trước. Mong ngày bỏ quá cho sai lầm của tôi ngày hôm qua.

Tên nam tử khôi ngô nói mà cơ hồ muốn khóc.

Lang Thang âm thầm suy nghĩ. Xem ra danh tiếng của mình trước kia có vẻ lan xa. Ngay cả tên Nhị Gia, lấy đức thu phục người kia cũng có vẻ sợ mình. Tuy nhiên hắn không muốn ở chỗ này đợi cái gì Nhị Gia. Mặc dù Nhị Gia kia có thể biết sự lợi hại của hắn, nhưng cũng có khả năng là hắn không biết lai lịch của hắn. Theo tính cách làm việc của mình, sao có thể để lại dấu vết cho người khác tra ra. Có lẽ tay Nhị Gia kia chỉ nghe qua danh tiếng của mình mà thôi.

Đã không hỏi ra được điều gì có ích, còn không bằng mau chóng tu luyện tới năm sau. Hơn nữa tay Nhị Gia kia còn không biết bao giờ mới trở về, nên chẳng cần phải đợi y.

- Đã nghe qua danh tiếng của tôi, như vậy cũng tốt. Tôi lập tức muốn rời đi nơi này. Qua một thời gian ngắn tôi sẽ quay trở lại. Nếu lúc đó gia đình Hạ Tinh hoặc gia đình nào đó bị các ngươi làm hại, thì đừng trách tôi không khách khí.

Lang Thang hung dữ cảnh cáo. Mặc dù các gia đình khác bị thế nào không liên quan gì tới hắn, nhưng vẫn thuận miệng cảnh cáo một câu. Cho đám lưu manh này dè chừng.

Hơn nữa Lang Thang khẳng định cha mẹ Hạ Tinh vay nặng lãi là bị bọn này lừa dối. Nhưng bị lừa dối như thế nào, Lang Thang cũng lười điều tra. Hiện tại thời gian của hắn rất quý báu.

- Vâng, vâng, tôi nhớ rồi…

Nam tử khôi ngô một mực đợi cho bóng lưng Lang Thang biến mất, thì mới dám giơ tay lau mồ hôi trên trán. Trong lòng y đã rất kiêng kị với người trẻ tuổi thần bí kia. Trong lòng còn đang lo sợ bất an, không biết Nhị Gia sẽ thu thập mình như thế nào.

Không ngờ đến Nhị Gia cũng không thể đắc tội người trẻ tuổi kia. Không biết hắn là ai?

## 403. Chương 329: Đường Uyển Hối Tiếc

Tuy Lang Thang không biết thân phận trước kia của mình, nhưng từ ánh mắt và hành động của tên nam tử kia, thì cũng nhìn ra, bọn họ rất kiêng kị mình. Cũng chứng tỏ rằng bọn chúng sẽ không dám gây bất lợi cho gia đình Hạ Tinh nữa. Có thể khẳng định, bọn chúng vì để cho mình nhìn thấy thiện ý của bọn chúng, sẽ trả những đồ mà bọn chúng cướp được từ gia đình Hạ Tinh. Bất kể như thế nào, một tháng sau mình sẽ vẫn quay lại đây một chuyến.

Thần thức của Lang Thang đã quét tới Trương Nhạc. Thấy y đang nằm trong một căn phòng suy nghĩ gì đó. Trên mặt bàn thì để một ít thuốc đông y vừa mới mua. Lang Thang mỉm cười, ba ngày sau mình có khả năng không ở Trung Ninh. Như vậy hiện tại đi tới đó trợ giúp Trương Nhạc chữa bệnh luôn cũng được.

…

Mãi đến khi Lang Thang đi thật lâu, Trương Nhạc vẫn còn đang sững sờ. Y thật không ngờ Lang Thang nhanh như vậy đã tới đây giúp mình chữa bệnh. Mà không biết hắn tìm được phòng mình bằng cách nào?

Nhưng Trương Nhạc đã cảm giác rõ ràng được bệnh tật trong cơ thể mình đã hoàn toàn biến mất. Y thuật của anh chàng Lang Thang không ngờ lại thần bí đến như vậy. Trước sau mất chưa đến nửa tiếng, căn bệnh đã tra tấn Trương Nhạc vài năm, cứ như vậy biến mất. Cũng không càn phải đợi ba ngày nữa.

Trực giác nói cho Trương Nhạc biết, Lang Thang không phải là người bình thường. Mà còn là một người vô cùng giỏi. Tuy hắn nói hắn có việc phải rời Trung Ninh, nhưng mình vẫn nên tới nhà của Dương Vân, cảm ơn cậu ấy. Dù sao Lang Thang vẫn là bạn trai của Dương Vân.

………

Tối hôm qua là một buổi tối dày vò đối với Đường Uyển. Cô ta thật không ngờ bạn trai của Dương Vân lại là một kẻ lưu manh như vậy. Rõ ràng lấy chuyện kinh nguyệt của mình để đùa giỡn. Tối hôm qua,sau khi mắng Lang Thang, cô ta chuẩn bị vạch trần bộ mặt sắc lang của Lang Thang cho Dương Vân. Nhưng Dương Vân lại vội vàng dẫn bạn trai của cậu ấy rời đi.

Đường Uyển lập tức nghĩ, nhất định là tên Lang Thang kia đùa giỡn mình không thành. Sợ mình ở trước mặt Dương Vân vạch trần hắn, nên mới đi theo. Đường Uyển thở dài, buông tha cho việc gọi điện thoại cho Dương Vân.

Từ ánh mắt của Dương Vân nhìn về phía Lang Thang, là Đường Uyển biết bạn của mình rất để ý tới hắn. Vậy thì mình cần gì phải để cho cậu ấy đau lòng? Đường Uyển cũng không còn tâm tư gì tiếp tục họp hành với bạn học. Lấy cớ thân thể không khỏe liền ly khai.

Nhưng điều khiến Đường Uyển không ngờ, ngày kinh nguyệt của cô ta lại xảy ra vào tối hôm qua. Điều này khiến cô ta sợ tới mức tưởng rằng Lang Thang động chân động tay. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, Lang Thang căn bản là chưa đụng tới mình. Hơn nữa từ đầu đến lúc trở về nhà, mình còn chưa từng uống một cốc nước nào. Nên không thể bị hạ thuốc được. Vậy chỉ có thể giải thích duy nhất, chính là Lang Thang thực sự nhìn ra bệnh của mình.

Chẳng lẽ tay Lang Thang kia thực sự là một cao thủ y đạo sao? Đường Uyển nghĩ tới những câu nói đằng sau của Lang Thang, liền bất chấp thẹn thùng, vội vàng chạy vào phòng tắm,, rồi dùng cái gương soi mông. Quả nhiên ở đó xuất hiện một vết màu đỏ.

Lúc này Đường Uyển mới bắt đầu sợ hãi. Vội vàng lấy đơn thuốc mà Lang Thang viết trong cái túi. Cô ta giữ cái đơn thuốc này vốn là để làm bằng chứng Lang Thang đùa giỡn mình giao cho Dương Vân. Hiện tại cô ta coi phương thuốc như chí bảo vậy, vội vàng đi ra ngoài mua những dược thảo ghi trên đó. Rồi lại vội vàng đun thuốc rồi uống. Chỉ một tiếng sau, Đường Uyển đã phát hiện vết đỏ trên mông biến mất, không còn dấu vết gì cả.

Hiện tại cô ta mới hiểu y thuật cua Lang Thang đáng sợ như thế nào. Chỉ là Lang Thang lại không nói nguyên nhân mình bị bệnh. Nhưng cô ta cũng không kịp suy nghĩ sâu thêm, mà nghĩ tới việc lúc đó mình lại nói với hắn một Cút đi. Thật không biết nên đối mặt với Lang Thang và Dương Vân như thế nào.

Muốn tìm một chỗ tu luyện quả thực là khó khăn. Linh khí nơi này thật là thiếu thốn. Thật sự không có nơi nào có linh khí sung túc để cung cấp cho hắn. Mà hiện tại tu vi của hắn càng ngày càng cao, đòi hỏi linh khí ngày càng nhiều.

Hấp thu tinh hoa năng lượng của mặt trăng và mặt trời là tốt nhất. Tinh hoa của Nhật Nguyệt thậm chí còn tốt hơn cả linh khí. Nhưng tinh hoa Nhật Nguyệt ở đây, nếu như mình vẫn ở thời kỳ Tinh Vân, thì có thể hấp thu tu luyện. Hiện tại hấp thu thì quả thực là một chuyện đùa.

Tinh hoa của Nhật Nguyệt mỏng như vậy, còn không đủ cho việc tu luyện Tinh Hồn, chứ nói gì tới việc tu luyện năm sao như hiện tại.

Nếu như lên mặt trăng tu luyện? Lang Thang đột nhiên nhớ tới mình đang có tu vị gần Ngũ Tinh, thậm chí là Tứ Tinh điên phong, hẳn là có thể đi lên mặt trăng. Ở trên đó hấp thu tinh hoa Nhật Nguyệt, chắc chắn tốt hơn ở trên Địa Cầu rất nhiều.

Đúng, chọn lựa mặt trăng vậy.

Lang Thang tính toán một lát. Mặt trăng cách Trái Đất chưa tới bốn trăm nghìn km. Dựa vào tu vị hiện tại của hắn, đi lên mặt trăng ước chừng cần hai ngày.

Khi mình củng cố vững chắc năm sao, thì tốc độ phi hành sẽ nhanh hơn, lúc quay về chắc cần vài tiếng là đủ. Tính ra việc đi lại không tốn bao nhiêu thời gian, mà hiệu quả tu luyện còn nhanh hơn ở Trái Đất rất nhiều lần.

Nghĩ tới đây, Lang Thang không do dự nữa, tìm một địa phương yên tĩnh, rồi bay lên không trung.

….

- Cái gì? Hạ Tinh, em nói Lang Thang đã rời đi rồi?

Dương Vân sững sờ cầm thẻ ngân hàng và hai cái vòng tay mà Hạ Tinh đưa.

Nàng đột nhiên cảm thấy rất hư không. Không còn Lang Thang ở bên cạnh, nàng cảm thấy thiếu vắng gì đó. Cuộc sống của mình tư trước vốn rất bình thản, nhưng Lang Thang từ khi bước vào cuộc sống của các nàng, tạo cho nàng có thêm một tia rung động, một tia sung sướng. Thậm chí còn có cảm giác như mình có một gia đình hoàn chỉnh vậy.

Không nghĩ tới Lang Thang lại vô thanh vô tức rời đi. Tôi cần thẻ tiết kiệm của cậu làm gì? Tôi đâu cần cậu mua xe và quần áo cho tôi? Tôi chỉ cần cậu mà thôi, Lang Thang.

Dương Vân ngây dại. Mình chỉ cần Lang Thang? Chẳng lẽ mình đã yêu người nam nhân trẻ tuổi gọi mình là chị kia rồi sao? Hay là nàng coi hắn như một người em trai? Nhưng hắn rời đi, ngay cả một câu chào từ biệt cũng không nói. Còn Chân Chân thì sao? Tí nữa về biết giải thích thế nào với con bé bây giờ?

- Cô Dương, cô không cần đau lòng như vậy. Anh Lang Thang nói rằng anh ấy sẽ trở lại.

Hạ Tinh thấy thần sắc của cô Dương không đúng, chẳng lẽ cô Dương đã yêu anh Lang Thang rồi? Hạ Tinh không còn là một cô bé ngây thơ nữa. Cô ta sắp học đại học rồi, nên cũng đã bắt đầu hiểu chuyện.

- Cô…Cô, Hạ Tinh,, em nói Lang Thang sẽ trở lại à?

Dương Vân nghe Hạ Tinh nói vậy, mới phản ứng.

- Vâng, anh Lang Thang nói rằng anh ấy muốn đi tìm lại trí nhớ. Anh ấy còn nói sẽ trở lại thăm chúng ta. Cô rất nhớ anh Lang Thang à?

Hạ Tinh cũng rất nhớ Lang Thang.

- Rất nhớ hắn.

Dương Vân vô ý thức trả lời. Không hề có cảm giác lời này của mình có phù hợp hay không. Nói xong, có vẻ nàng đang suy nghĩ điều gì đó, ngây ngốc tại chỗ.

Một tiếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên đánh thức Dương Vân. Dương Vân không kịp suy nghĩ, liền cầm điện thoại nghe.

- Dương Vân…

Đầu bên kia điện thoại vang lên một thanh âm ngập ngừng.

- Là Đường Uyển à? Xin lỗi cậu nhé, tối hôm qua mình có việc bận nên không kịp chào từ biệt mọi người. Mình còn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cậu đây. A, cậu đến nhà mình rồi à? Tốt, mình lập tức xuống ngay…

Dương Vân cúp điện thoại, vội vàng xuống tầng.

Đường Uyển đang chờ ở dưới nhà. Thấy Dương Vân cũng ở nhà, mới thở phào một tiếng.

Đi theo Dương Vân vào trong nhà, Đường Uyển liền đánh giá thoáng qua căn nhà của Dương Vân. Trong nhà được trang trí rất đơn giản và mộc mạc. Cô ta đã nghe nói qua Dương Vân đã kết hôn một lần.

- Dương Vân, không phải cậu nói bạn trai Lang Thang của cậu đang ở chung sao? Như thế nào không thấy hắn?

Mục đích của Đường Uyển tới đây vẫn là tìm Lang Thang. Nhưng rõ ràng lại không trông thấy Lang Thang ở trong nhà. Quan hệ của cô ta với Dương Vân vốn rất tốt, nên không ngại hỏi thẳng.

- Đường Uyển, Lang Thang không phải là bạn trai của mình, cậu đừng nói mò như vậy. Ngày hôm qua là hắn đi theo giúp mình mà thôi. Chắc cũng biết lý do trong đó. Mà hôm nay cậu tới nhà mình là có việc gì à?

Dương Vân không biết việc giữa Đường Uyển và Lang Thang, nên mới hỏi vậy.

- Chẳng lẽ hắn không ở đây?

Đường Uyển đột nhiên có chút khẩn trương.

- Lang Thang vốn sống ở chỗ này. Nhưng hôm nay hắn đã đi rồi. Mình cũng không biết hắn đi nơi nào.

Thần sắc của Dương Vân có chút ảm đạm.

Tay của Đường Uyển run lên, thiếu chút nữa đánh rơi chén trà trong tay. Không nghĩ tới, vì sự lỗ mãng của mình, mà đuổi đi một vị Thần Y. Lúc tới đây, cô ta còn suy nghĩ, nếu như Dương Vân giúp mình nói vài lời,hẳn là có thể nhờ được Lang Thang chữa bệnh cho ông nội của mình. Từ việc tối hôm qua Lang Thang nhìn chuẩn xác bệnh của cô ta, là cô ta có một dự cảm mãnh liệt. Lang Thang có thể trị khỏi bệnh cho ông nội.

Nhưng hiện tại Lang Thang rõ ràng không còn ở đây. Vậy phải làm sao bây giờ?

- Dương Vân, hắn có nói lúc nào quay trở lại không?

Đường Uyển nghe Dương Vân nói Lang Thang không phải là bạn trai của cậu ấy, hơn nữa hắn cũng đã rời đi rồi, trong lòng liền rơi xuống đáy cốc. Cô ta biết Dương Vân không phải là một người thích nói dối. Cậu ấy nói Lang Thang không phải là bạn trai, thì thực sự là không phải.

Dương Vân có chút kỳ quái nhìn Đường Uyển. Trong lòng tự nhủ, vì sao Đường Uyển gấp gáp tìm Lang Thang như vậy? Tối hôm qua cậu ấy nói muốn nhờ Lang Thang hỗ trợ, nhưng không phải hai người đã trò chuyện riêng rồi sao?

## 404. Chương 330: Tu Vị Năm Sao Chân Chính

- Mình cũng không biết. Hắn đã nói rằng sẽ quay trở lại, chỉ là không biết khi nào mà thôi. Có lẽ một tháng, cũng có thể lâu hơn. Mình cũng không biết Lang Thang rốt cuộc là ai.

Dương Vân nhìn thần sắc kích động của Đường Uyển, rốt cuộc xác định Đường Uyển thực sự có việc nhờ Lang Thang.

Đường Uyển trầm mặc, trong lòng đã không biết hối hận bao nhiều lần. Cô ta có một dự cảm, muốn gặp lại Lang Thang đã rất khó. Huống hồ Lang Thang vốn chính là người mà Dương Vân nhặt được ở ven đường.

- Không phải Lang Thang đã nói ba ngày sau sẽ giúp Trương Nhac chữa bệnh sao? Đường Uyển,, cậu cứ ở đây với mình vài ngày. Nói không chừng ba ngày sau Lang Thang sẽ trở về chữa bệnh cho Trương Nhạc. Lúc đó là được gặp lại hắn rồi.

Dương Vân chợt nhớ tới chuyện của Trương Nhạc, tâm tình liền trở nên sáng sủa.

Ba ngày sau vẫn có thể gặp lại Lang Thang. Cho dù Lang Thang muốn đi tìm kiếm trí nhớ của hắn, thì hắn vẫn nên để lại phương thức liên lạc mới đúng. Hiện tại ngay cả một chiếc điện thoại hắn cũng không có.

- Đúng rồi, vậy thì ba ngày này làm phiền cậu vậy, Dương Vân…

Mặc dù như vậy nhưng Đường Uyển không ôm quá nhiều hy vọng. Cô ta chỉ cảm thấy rất khó gặp lại Lâm Vân.

Đi ra tầng khí quyển, Lang Thang cảm thấy tốc độ của mình nhanh hơn không ít. Một ngày sau, Lang Thang đã đi tới mặt trăng. Mặc dù biết trọng lực ở nơi này rất thấp, nhưng mới đầu vẫn còn chưa quen lắm. Tuy nhiên, nửa tiếng sau thì Lang Thang đã quen dần với trọng lực nơi này.

Quả nhiên, ở bất kỳ chỗ nào trên mặt trăng, tinh hoa Nhật Nguyệt cũng nồng hậu hơn Trái Đất nhiều lắm. Nhưng đã tới nơi này rồi thì tất nhiên phải tìm một chỗ tốt nhất để tu luyện.

Còn chưa tìm được chỗ để tu luyện thì Lang Thang đã phát hiện một chỗ có dấu vết con người đi tới. Chẳng lẽ chỗ này chính là nơi mà các phi hành gia của nước Mĩ và nước Nga đã tới sao? Nhưng thoạt nhìn không giống lắm.

Bởi vì phát hiện ra dấu vết đã từng có người ở đây, nên Lang Thang càng thêm cẩn thận. Hắn không dám khẳng định có người cũng từ Trái Đất lên mặt trăng tu luyện hay không. Vạn nhất là một đại năng Tu Chân, vậy thì với tu vị năm sao của mình, làm sao có thể chạy thoát.

Nhưng lo lắng của Lang Thang là dư thừa. Hắn tìm cả ngày trời cũng không phát hiện ra có dấu vết sinh sống ở đây. Chắc nếu có người nào ở mặt trăng thì cũng rời đi rồi.

Lang Thang không tiếp tục tìm kiếm nữa, mà tìm một chỗ phù hợp để tu luyện, rồi đào một cái hang ở đó. Còn bố trí một vài trận pháp ẩn nấp, mới yên tâm chui vào đó tu luyện.

Quả nhiên có tinh hoa Nhật Nguyệt nồng hậu, Lang Thang hấp thu rất dễ dàng. Hắn cảm thấy cả người đều thoải mái giống như tắm trong nước nóng vậy. Tinh hoa Nhật Nguyện đi vào trong cơ thể, chậm rãi biến thành lực lượng Tinh Vân. Tu vi của hắn cũng chậm rãi tăng lên.

Nguyên bản có bốn sao, viên thứ năm thì đang vẫn ảm đảm, đang kịch liệt xoay tròn. Phần lớn tinh hoa Nhật Nguyêt đi vào cơ thể đều chuyển thành tinh lực rồi rót vào ngôi sao thứ năm kia. Ngôi sao thứ năm càng ngày càng lóe sáng.

Một ngày, hai ngày…

Hai mươi ngày sau, Lang Thang thét dài một tiếng. Ngôi sao thứ năm trong cơ thể rốt cuộc đã hình thành. Tinh lực hiện tại của hắn đã tăng lên rất nhiều lần. Khiến cho Lang Thang có một cảm giác rung động thật sâu. Đến hiện tại hắn mới cảm thấy thực lực chân chính của mình.

Ngũ Tinh, đây mới thực sự là Ngũ Tinh. Thần thức cực kỳ mạnh mẽ quét ra ngoài. Phạm vi 1600km xung quanh mặt trăng đều bị thần thức bao trùm. Không nghĩ tới, Ngũ Tinh lại mạnh hơn Tứ Tinh nhiều lần như vậy. Có thể nói là biến hóa hoàn toàn về thể chất.

Từng khoảng trí nhớ dần được khôi phục. Nguyên lai mình bị một lão quái Nguyên Anh đánh thành như vậy.

Lâm Vân, Địa Ngục Môn, Vũ Tích…

Lâm Vân đột nhiên đứng lên.

‘Kết giới Côn Luân?’ Trong kết giới đó là một thế giới như thế nào? Mà mấy tháng rồi mình không có liên lạc với Vũ Tích, chắc nàng ấy đã rất lo lắng. Dựa theo tính tình của nàng ấy, nói không chừng đã đi tới Địa Ngục Môn tìm mình. Nguyên lai, người con gái mà mình nhớ mãi không quên là vợ của mình, Vũ Tích.

Những nhân vật nguy hiểm ở Địa Ngục Môn đều đã bị mình giết. Hiện tại Vũ Tích tới đó hẳn là không gặp nguy hiểm gì. Dù sao Vũ Tích đã là Luyện khí tầng năm, nói không chừng hiện tại cũng là tầng sáu rồi.

Tuy biết Vũ Tích sẽ không có việc gì, nhưng mình vẫn nên nhanh chóng trở về Yên Kinh. Nếu Vũ Tích thật sự đi Địa Ngục Môn, mình cũng phải đi tìm nàng. Đã lâu như vậy rồi không gặp nàng, trong lòng hắn cũng rất tưởng niệm.

Không nghĩ tới, trong một thời gian ngắn như vậy, mình có thể đạt tới năm sao. Đây là điều mà trước kia Lâm Vân không dám nghĩ. Tạo Hóa Đan rốt cuộc là một đan được như thế nào mà có thể nghịch thiên như vậy?

Nếu như khổng phải nhờ tấm bản đố đó, phỏng chừng mình đã biến thành tro bụi rồi.

Mà nghe lão đạo kia nói tấm bản đồ tên là Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Không biết Sơn Hà Đồ này còn ở trên người mình không. Nghĩ tới đây, trong lòng Lâm Vân lập tức lửa nóng. Dùng thần thức quét một cái, thì vẫn thấy bản đồ trên cánh tay của mình.

Lâm Vân đột nhiên cảm thấy mình đi vào một thế giới mới tinh. Sông nước, cây cối ở đây giống như cảnh thần tiên vậy. Trong đầu lập tức xuất hiện mấy “Một đồ một thế giới”. Nguyên lai Hỗn Độn Sơn Hà Đồ lại là một thế giới khác. Khó trách lúc trước mình không có cách nào bỏ Hỗn Độn Sơn Hà Đồ vào trong cái Tinh Giới.

Lâm Vân rất hưng phấn. Hắn biết tấm bản đồ này là một bảo bối phi thường quý giá. Nếu không nó đã không ngăn cản được lão tổ Côn Luân kia rồi.

Vô luận là bảo bối gì, chỉ cần có liên quan tới không gian khác đã là bảo bối quý báu rồi. Điểm ấy Lâm Vân cũng biết. Huống chi trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không chỉ là một không gian, mà là cả một thế giới.

Tuy nhiên, thế giới này có vẻ nhỏ. Xem ra là có liên quan tới tu vị của mình. Mình phải tới tận năm sao mới có thể đi vào thế giới này. Chứng tỏ yêu cầu thấp nhất của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ là năm sao, hoặc là cao thủ cấp Kim Đan.

Chỗ biên giới của bản đồ là một trạng thái hỗn độn. Chứng tỏ bản đồ này còn có thể vươn rộng hơn nữa. Chỉ cần mình tu luyện tới một trình độ nhất định là có thể mở ra. Mà nơi này có linh khí thật là sung túc. Lâm Vân thật không ngờ linh khí trong này còn phong phú ở bên ngoài rất là nhiều. Ừ, nói tới đây phải nhớ tới Tạo Hóa Đan kia. Nếu không phải nhờ bản đồ hút bớt linh khí trong Tạo Hóa Đan, thì mình đã bị nổ chết rồi.

Chẳng lẽ Hỗn Độn Sơn Hà Đồ co thể tự động hấp thu linh khí? Hiện tại Lâm Vân không thể biết. Chỉ có thể đợi về sau tu luyện, xem linh khí trong này có bị giảm bớt không.

Từ lúc củng cố xong ngôi sao thứ năm, Lâm Vân phát hiện tinh hoa Nhật Nguyệt đã không còn đủ để cho hắn tu luyện rồi. Giống như lúc trước hắn tu luyện từ Tinh Vân tới Tinh Hồn ở Trái Đất vậy. Ban đầu lúc còn ở trạng thái Tinh Vân, thì còn có thể hấp thu tinh hoa Tinh Thần để tu luyện. Nhưng tới thời điểm Tinh Hồn, tinh hoa đó đã không còn có nhiều tác dụng. Thậm chí còn không bằng hấp thu linh khí mỏng manh.

Hiện tại cũng giống như vậy. Từ Tứ Tinh điên phong tới Ngũ Tinh, tinh hoa của Nhật Nguyệt trợ giúp mình rất lớn. Nhưng một khi tới Ngũ Tinh, Lâm Vân phát hiện tinh hoa ở trên mặt trăng đã không còn đủ để tu luyện rồi.

Cũng may mình có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ trong tay. Chỉ là còn chưa biết biết tác dụng của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Cũng không biết cách đem nó ra sử dụng để công kích hoặc phòng ngự. Nhiều nhất chỉ biết nó vẫn ở trong cơ thể mình mà thôi. Lâm Vân có một loại cảm giác, nếu hắn muốn sử dụng hoàn toàn Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, thì hắn phải luyện tới chín sao.

Tuy nhiên nếu không có Sơn Hà Đồ này, Lâm Vân tin tưởng chỉ cần linh khí trên cái hòn đá kia cũng đủ để tu luyện.

Không biết tu vị hiện tại của Vũ Tích đến mức nào rồi.

Dưới chân của hắn còn có một cái Kim Ấn, một thanh kiếm và một cái giới chỉ. Lâm Vân biết mấy thứ này là của lão tổ Côn Luân.

Lâm Vân nhặt lên giới chỉ, nhưng tạm thời không dùng được. Bởi vì giới chỉ đã nhận chủ. Muốn luyện hóa giới chỉ của một tu sĩ Nguyên Anh, không mất thời gian mấy tháng thì không luyện hóa được. Cho nên trước để ở chỗ này.

Thanh kiếm sắt của mình vẫn còn, nhưng Phi Vân Trùy đã bị đánh nát. Từ nay về sau phi hành chỉ có thể tự đạp tinh phi hành mà thôi. Tuy nhiên thanh phi kiếm của lão tử Côn Luân này có vẻ không tồi lắm. Cấp bậc cao hơn Phi Vân Trùy không biết bao nhiêu lần. Có thể luyện hóa nó dùng cũng được.

Phi kiếm này rõ ràng không phải là pháp bảo của tu sĩ Nguyên Anh. Nên Lâm Vân luyện hóa cũng không vất vả gì lắm, chỉ mất hai ngày là thanh phí kiếm bị luyện hóa. Đứng lên thanh phi kiếm, Lâm Vân cảm thấy rất hài lòng. Vô luận là tốc độ bay hay là khả năng công kích, đều hơn Phi Vân Trùy gấp nhiều lần. Đây là một pháp khí không tầm thường. Còn về cấp bậc của nó, hiện tại Lâm Vân còn chưa biết.

Lại cầm cái Kim Ấn kia lên. Lâm Vân đoán chừng muốn luyện hóa nó phải mất ít nhất nửa tháng. Hắn không có nhiều thời gian như vậy để luyện hóa. Trước gặp lại lão bà rồi nói sau.

Lâm Vân buông Kim Ấn xuống rồi đi ra Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Đột nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Hắn luôn có một cảm giác không đúng. Mặc dù hắn không quen thuộc với những người Tu Chân cấp cao, nhưng thông qua công pháp Tinh Hà Thần Quyết mà Vũ Tích đang luyện. Hắn vẫn biết những tu sĩ cấp cao đều có một pháp báo bổn mệnh của mình. Hắn đã giết lão tổ Côn Luân rồi, vì sao không thấy pháp bảo bổn mệnh của y? Hóa ra chỗ không đúng là chỗ này.

## 405. Chương 331: Tiên Nữ

Vừa rồi mình đã xem qua cái Kim Ấn, cái đó tuyệt đối không phải là pháp bảo bổn mệnh của lão tổ Côn Luân. Mà nó chỉ là một pháp bảo công kích bình thường. Như vậy pháp bảo bổn mệnh của lão tổ Côn Luân đi nơi nào rồi.

Nguyên Anh của y dưới sự trợ giúp của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ đã bị mình tự tay bóp nát. Nên pháp bảo của y phải ở trong Sơn Hà Đồ mới đúng.

Hơn nữa, một lão tổ Nguyên Anh mà tài sản chỉ có Kim Ấn và một thanh phi kiếm, có vẻ vô lý. Mà cái hư ảnh cầm chùy kia, vì sao mình không thấy? Một đôi chùy kia vừa rồi ở Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cũng không thấy đâu?

Không tốt rồi. Cho dù Lâm Vân ngu dốt cũng biết mình giết chết rất có thể chỉ là một phân thân. Một cái phân thân cũng có thể luyện tới Nguyên Anh. Lão tổ Côn Luân kia quả thực cường hãn.

Hiện tại nghĩ tới những thứ kia cũng không có tác dụng gì. Quan trọng nhất đó là Hỗn Độn Sơn Hà Đồ của mình đã bị bại lộ. Còn có, mình đã kết tử thù với lão tổ đó rồi.

Mặc dù kết giới ở Địa Ngục Môn chỉ một trăm năm mới mở một lần. Nhưng ai biết lão tổ Côn Luân có thể phá vỡ kết giới đi ra ngoài hay không? Có thể khẳng định, nếu lão tổ Côn Luân biết được mình có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và đã phá hủy phân thân của y, thì chắc chắn y sẽ không buông tha. Chỉ hy vọng y không thể đi ra khỏi kết giới.

Hiện tại, biện pháp duy nhất là nhanh chóng tìm ra Vũ Tích rồi nắm chặt thời gian tu luyện. Nhưng cũng có một khả năng, kia không phải là phân thân của lão tổ Côn Luân, mà chính là thực thể. Còn chuyện đĩa bay thì hắn không lo lắng lắm. Hiện tại hắn đã có tu vị năm sao, hắn không tin dùng khoa học kỹ thuật có thể đối phó với những người Tu Tinh như mình. Hai cái tên bịt mặt lần trước mà mình giết, phỏng chừng hai tên giám thị do người ngoài hành tinh lưu lại. Hai tên này chắc có nhiệm vụ ở lại thu thập tình báo gì đó. Nếu như hắn phán đoán không sai, ba đến năm năm sau, đám người hành tinh kia mới tới Trái Đất.

Lâm Vân quyết định trở về Yên Kinh trước rồi tính.

Nhưng Lâm Vân vừa mới đi lên phi kiếm, thần thức của hắn đã phát hiện ra một luồng ánh sáng bay qua mặt trăng, trong nháy mắt biến mất không thấy tung tích. Ánh sáng này sao nhìn quen vậy? Lâm Vân không do dự, lập tức đi lên phi kiếm rồi đuổi theo.

………..

- Chị Vũ Tích, vùng núi Côn Luân rất lớn, chị có biết địa chỉ chính xác cả Địa Ngục Môn không?

Liễu Nhược Sương và Hàn Vũ Tích đang ngồi trên máy bay. Vừa nãy là Liễu Nhược Sương lên tiếng hỏi.

- Lâm Vân đã nói với chị rằng chỗ đó ở phía Tây Nam của Thanh Hải. Chúng ta tới đó tìm xem.

Hàn Vũ Tích nhẹ nhàng trả lời. Nàng sợ bị người khác nghe thấy.

- Vũ Tích, chị thực sự sẽ dạy em Tu Chân sao?

Liễu Nhược Sương nghĩ tới mình có thể như chị Vũ Tích học được thuật của thần tiên, trong lòng rất kích động. Nếu học được thuật đó, mình sẽ càng hiểu về Lâm Vân hơn.

- Đương nhiên, Lâm Vân đã nói với chị rằng, nếu như hai người yêu nhau, chỉ vài chục năm sao có thể đủ. Mà phải vĩnh viễn ở bên nhau.

Liễu Nhược Sương nghe Hàn Vũ Tích nói vậy thì suy nghĩ. Nếu như không thể được ở bên cạnh hắn, cho dù một mình sống hàng nghìn năm, cũng có ý nghĩa gì đâu.

Lúc máy bay xuống Thanh Hải thì đã hơn bảy giờ tối.

Hàn Vũ Tích ngăn một chiếc xe lại, nói một câu:

- Đi tới khách sạn tốt nhất.

Bỗng nàng thấy Liễu Nhược Sương cười một tiếng, liền kỳ quái hỏi:

- Em cười gì vậy?

- Em đang cười, có phải chị cũng bị dính tật xấu của Lâm Vân không? Cứ đông một tí lại nói đi tới khách sạn tốt nhất.

Liễu Nhược Sương nói như vậy, Hàn Vũ Tích mới phát hiện mình đúng là học từ tính cách của Lâm Vân. Mỗi lần Lâm Vân mang nàng đi ra ngoài, đều nói những lời này. Trong bất tri bất giác, nàng rõ ràng đã học theo hắn.

Kỳ thực với tính cách của nàng, ở khách sạn nào cũng được, miễn là sạch sẽ một chút. Có lẽ đây là một thói quen. Giống như không có Lâm Vân ở bên cạnh, trong lòng nàng cảm thấy không quen vậy.

Tài xế thấy hai mỹ nữ như vậy liền sửng sốt nửa ngày mới phản ứng. Liền trực tiếp chở hai người tới khách sạn năm sao Hoàng Minh. Trong lòng ông ta còn đang suy nghĩ, không ngờ hôm nay lại thấy người đẹp như vậy, mà lại có tới tận hai người. Chẳng lẽ đây là ngôi sao sao điện ảnh? Nhưng sao không thấy người bảo vệ nào đi cùng nhỉ? Ở một khách sạn năm sao, chắc là rất có tiền.

Mặc kệ lái xe này nghĩ như thế nào,, thì rất nhanh đã tới khách sạn Hoàng Minh.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vừa đi vào khách sạn đã rất nhanh hấp dẫn người trong đại sảnh. Tuy nhiên thoạt nhìn là thấy hai người đẹp này không dễ tiếp cận, thậm chí còn có một khí chất tự nhiên cao quý. Người bình thường nhìn vào liền cảm thấy mình chưa đủ tư cách tiếp cận hoặc là tự ti mặc cảm.

Nhưng vẫn có người đi tới.

- Hai vị khiến cho tôi rất rung động. Tôi tên là Trần Ngọc Bân, không biết tôi có vinh hạnh giúp hai vị xách hành lý hay không?

- Anh là nhân viên khách sạn?

Hàn Vũ Tích mặt không biểu tình nhìn Trần Ngọc Bân.

- Không phải, không phải. Tôi chỉ cảm thấy vinh hạnh khi được gặp hai người đẹp như vậy. Cho nên tôi rất muốn vì hai người cống hiến sức lực mà thôi.

Trần Ngọc Bân nói chuyện chẳng những nhẹ nhàng có phong độ, mà động tác thì thể hiện y là người gia giáo. Thậm chí khi y mỉm cười nhìn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, đều không có vẻ sắc tâm gì cả.

Tuy nhiên trong lòng y lại hưng phấn dị thường. Một mỹ nữ hiếm thấy như vậy, rõ ràng có thể thấy hai người cùng một chỗ, thật là may mắn trời cho. Với kinh nghiệm bụi hoa lão luyện của y, liền nhìn ra được hai vị mỹ nữ này vẫn còn trinh tiết.

- Không phải thì mời anh tránh ra để chúng tôi đi.

Ngữ khí của Hàn Vũ Tích lạnh như băng. Trần Ngọc Bân vội vàng tránh sang một bên, không có ý tức giận gì cả. Nếu như một mỹ nữ xinh đẹp như thế mà dễ dàng để y tới gần, thì y sẽ cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên, y đã gặp được hai người này thì không có khả năng buông tha cho bọn họ. Lúc trước cũng có rất nhiều mỹ nữ thờ ơ rồi cuối cũng không thoát được lòng bàn tay của y đấy thôi. Đương nhiên ngoại trừ một nữ nhân nhảy xuống sông tự tử từ hai năm trước.

Mà hắn cảm thấy cô gái mặc áo vàng nhạt này, có vài nét tương tự với cô gái đã nhảy sông tự tử lúc trước.

- Chị Vũ Tích, lần này là phòng tổng thống hay là phòng bình thường?

Liễu Nhược Sương căn bản như không trông thấy tên Trần Ngọc Bân vậy, chỉ hỏi Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích sửng sốt một chút. Nếu Lâm Vân ở đây, hắn sẽ không do dự chọn phòng tổng thống. Nhưng mỗi lần đó nàng đều cảm thấy ở phòng tổng thống quá đắt, mà không cần thiết.

- Nhược Sương, nếu không lần này chúng ta chọn phòng tiêu chuẩn vậy. Giá phòng tổng thống hơi cao.

Hàn Vũ Tích cảm thấy có tiền nhưng cũng không thể tiêu xài hoang phí như vậy được.

- Vâng, em cũng thấy như vậy.

Liễu Nhược Sương cũng cho rằng ở phòng tổng thống quá là lãng phí.

Mãi đến khi Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đi vào thang máy, ánh mắt của Trần Ngọc Bân ới dời khỏi bóng lưng của hai người. Trong đầu y không biết đang suy nghĩ cái gì.

- Trần thiếu, cậu vừa ý hai cô nàng cực phẩm kia rồi à?

Nói chuyện là một nam tử có vết sẹo rất dài.

Trần Ngọc Bân gật đầu nói:

- Không sai. Tôi thực sự coi trọng hai cô ta. Đúng là hai nữ nhân cực phẩm. Đặc biệt là cô nàng mặc áo vàng nhạt kia. Quả thực giống như một tiên nữ vậy. Trên người rõ ràng có một cỗ linh khí vờn quanh. Thật là quá đẹp.

- Vậy Trần thiếu có cần tôi hỗ trợ không?

Nam tử mặt sẹo cười hắc hắc hỏi.

Trần Ngọc Bân hừ lạnh một tiếng nói:

- Ngay cả hai nữ tử mà tôi không làm gì được, thì tôi đâu còn xứng với hai chữ Trần thiếu nữa?

Tên Trần thiếu này có tư cách để kiêu ngạo như vậy. Bởi vì cha của y là chủ tịch thành phố, ông nội của y là quan lớn cấp tỉnh, cho nên hắc bạch y đều ăn sạch.

Tên nam tử mặt sẹo ngượng ngùng cười, chỉ nói:

- Nếu như Trần thiếu chơi chán, có thể cho huynh đệ chơi được không?

Tuy Trần Ngọc Bân có thế lực rất lớn, nhưng hai cô nàng kia khiến cho tên mặt sẹo này cũng cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn.

Trần Ngọc Bân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên mặt sẹo. Y biết sở dĩ tên này dám nói chuyện với mình như vậy, bởi vì anh trai của y là đại ca của hắc bang lớn nhất vùng Thanh Nam. Nếu không phải là mình, thì y đã sớm trở mặt rồi.

Hai tên nam tử mặc áo sơ mi màu trắng đi tới trước mặt của Trần Ngọc Bân, một người thấp giọng nói:

- Trực tiếp vào hay là dùng thuốc?

Trần Ngọc Bân trầm tư một lát nói:

- Trước xem thế nào đã.

Nhìn Trần Ngọc Bân dẫn theo hai tên nam tử mặc áo sơ mi trắng rời đi, khóe mắt của tên mặt sẹo lộ ra một vẻ âm tàn. Tên họ Trần này quá mức kiêu ngạo. Bất kể thế nào, vùng này vẫn thuôc địa bàn của anh trai mình. Mình đã không tranh nữ nhân với hắn thì thôi, chỉ là yêu cầu y chơi xong thì cho mình chơi cùng vậy mà cũng không được. Tên chó chết này thực sự không coi ai ra gì.

Tuy nhiên nghĩ tới hậu trường của y, trong lòng tên mặt sẹo cũng có chút sợ hãi. Nhưng mị lực của hai cô gái kia thật quá lớn, đặc biệt là cô gái mặc áo vàng nhạt.

## 406. Chương 332: Trần Thiếu Và Vương Ba Tử (1+2)

- Chị Vũ Tích, em cảm thấy tên Trần Ngọc Bân vừa nãy không phải là thứ tốt gì. Chúng ta muốn cẩn thận một chút.

Liễu Nhược Sương thấy tuy tên Trần Ngọc Bân kia rất nho nhã lễ độ. Nhưng không biết vì sao, y luôn tạo cho nàng một cảm giác không thoải mái.

- Ừ, chị đã biết bọn chúng muốn làm gì rồi. Buổi tối hôm nay bọn chúng sẽ ra tay với chúng ta. Nếu như Lâm Vân ở chỗ này, nhất định sẽ giết hết bọn chúng. Loại người này không chết, sẽ không biết gây họa cho bao nhiêu cô gái nữa.

Thần thức của Hàn Vũ Tích đã sớm phóng ra từ trước.

- Chị Vũ Tích, chị làm gì vậy?

Liễu Nhược Sương trông thấy Hàn Vũ Tích tiện tay phóng ra ba đạo kình phong rất mạnh liền hỏi.

- Trong phòng này có ba cái camera đã bị chị đánh nát. Thật không ngờ một khách sạn năm sao như thế còn đặt camera nhìn lén. Khách sạn này chắc cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Ngay cả nhà vệ sinh cũng có hai cái kìa. Để chị đi đập nốt chúng.

Hàn Vũ Tích nói xong, liền đi vào nhà vệ sinh. Rất nhanh vang lên hai tiếng nổ nhỏ, Hàn Vũ Tích đã đi ra.

- Chị Vũ Tích, sao chị biết những điều này?

Liễu Nhược Sương kinh ngạc hỏi.

- Cái này gọi là thần thức, cũng là do Lâm Vân dạy. Anh ấy đã dặn chị, đi tới chỗ này cũng phải kiểm tra hoàn cảnh xung quanh một lát. Cho nên chị vừa đi vào căn phòng này liền đã kiểm tra tất cả. Nhược Sương, hiện tại chị sẽ dạy em công pháp Tu Chân. Công pháp mà Lâm Vân dạy cho chị có tên là Tinh Hà Thần Quyết. Anh ấy nói rằng nếu người nào không có linh căn thì sẽ không luyện được. Em thử vận dụng xem, nếu có tác dụng thì chứng tỏ em có linh căn.

Nói xong, Hàn Vũ Tích lấy tảng đá từ trong Tinh Giới ra rồi để xuống.

- Vũ Tích, cái này…

Mặc dù Liễu Nhược Sương biết Hàn Vũ Tích và Lâm Vân không phải người bình thường. Nhưng đột nhiên chị ấy lôi ra một tảng đá lớn, vẫn khiến cho nàng nhất thời không tiếp nhận được.

- À, đây là giới chỉ để để đồ vật. Khi nào chúng ta gặp lại Lâm Vân, thì bảo anh ấy làm cho em một cái. Có cái nhẫn này thì tiện hơn rất nhiều. Có thể tùy thân mang theo mà không có cảm giác nặng nhọc nhì cả.

- Khó trách lần trước ở trên đảo, anh ấy lôi ra được nhiều đồ vật như vậy.

Liễu Nhược Sương bừng tỉnh đại ngộ.

- Chị Vũ Tích, có phải là nếu em theo tuyến đường vận khí mà chị dậy, vận chuyển đủ một lần là xong một tầng à à?

Liễu Nhược Sương nghe xong Hàn Vũ Tích giảng về một ít kinh mạch và pháp quyết, liền khó hiểu hỏi.

- Không phải, em phải đả thông các kinh mạc bế tắc và huyệt đạo thì mới được. Kỳ thật điều này không khó. Hiện tại chị sẽ dạy cho em đả thông hai kinh mạch. Em lắng nghe kỹ nhé…

- Em biết rồi…

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều tập trung tu luyên. Đột nhiên Liễu Nhược Sương cảm giác không gian xung quanh có chút ba động, liền mở to mắt nhìn Hàn Vũ Tích. Hiện tại cả người Hàn Vũ Tích giống như tiên nữ vậy. Trên người không ngừng có một tầng hơi nước bao xung quanh. Hơi nước càng ngày càng mỏng, cuối cùng là biến mất hầu như không thấy.

- Sao vậy chị Vũ Tích?

Liễu Nhược Sương trông thấy Hàn Vũ Tích mở to mắt, liền vội vàng hỏi.

- Nhược Sương, chị vừa mới tăng lên Luyện Khí tầng bảy. Ngồi trên tảng đá này tu luyện, hiệu quả thật là tốt, linh khí rất đầy đủ. Còn em, thấy thế nào rồi?

Hàn Vũ Tích lo lắng nhìn Liễu Nhược Sương. Nàng thực sự lo lắng, nếu như Liễu Nhược Sương không thể tu luyện thì phải làm sao bây giờ?

- Em cảm thấy rất tốt. Sau khi tu luyện thì thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Kể cả tinh thần cũng thế.

Liễu Nhược Sương cao hứng nói.

Hàn Vũ Tích gật đầu:

- Em hẳn là có linh căn. Hiện tại em cứ tu luyện như vậy. Đợi Lâm Vân trở về rồi lại hỏi anh ấy.

- Anh ấy cũng tu luyện Tinh Hà Thần Quyết à?

Liễu Nhược Sương rất muốn biết Lâm Vân tu luyện cái gì.

- Không phải, là Cửu Tinh Thần Quyết. Dù sao chị cũng không hiểu lắm. Nhược Sương, chúng ta tắm rửa xong rồi đi ăn cơm nhé.

Hàn Vũ Tích cảm thấy vừa tăng lên tầng bảy, thực lực cũng tăng lên không ít. Thì đi tới Địa Ngục Môn càng thêm nắm chắc.

- Trần thiếu, hai cô nàng kia từ khi đi vào căn phòng đều không thấy ra. Nên làm gì bây giờ?

Một tên nam tử mặc áo sơ mi trắng hạ thấp giọng nói với Trần Ngọc Bân.

- Chờ thêm một lát xem thế nào. Nếu như hai cô nàng này vẫn không đi ra ngoài, thì cậu giả vờ làm nhân viên rồi gõ cửa đi vào.

Trần Ngọc Bân cau mày nói.

- Vâng, tôi biết rồi.

Tên mặc áo sơ mi trắng nói.

- Còn có, camera trong phòng đó đã được bật lên chưa?

Trần Ngọc Bân nói xong, liền nghĩ tới các camera mà mình lắp đặt. Khách sạn này vốn chính là tài sản của nhà y. Số camera kia cũng là do y sai người lắp đặt. Vị trí chẳng những bí mật, mà còn có thể cung cấp cho y rất nhiều tin tức.

- Trần thiếu, không biết chuyện gì xảy ra, năm cái camera trong phòng đó đều bị hỏng rồi.

Một tên nam tử đeo kính vội vàng chạy tới nói.

Trần Ngọc Bân không suy nghĩ nhiều, lập tức tát y một cái:

- Ngu ngốc, cứ đến thời điểm mấu chốt thì con mẹ các ngươi lại làm hỏng. Nhanh đi sửa lại cho ta, bằng không thì tự gánh lấy hậu quả.

Trần Ngọc Bân nghe thấy camera mà mình sắp đặt trong phòng đó đều bị hỏng, trong lòng liền rất tức giận, ở đâu có thể nhịn được.

- Trần thiếu, tôi cho rằng việc này có chút kỳ quái. Camera trong phòng kia, sớm không hỏng, muộn không hỏng, hết lần này tới lần khác lại hỏng. Cũng quá trùng hợp đi. Những camera kia đều được chuyên gia xếp đặt, sao có thể nói hỏng là hỏng được.

Nam tử mặc áo trắng đứng bên cạnh Trần Ngọc Bân tỉnh táo nói. Trần Ngọc Bân nghe y nói vậy liền bình tĩnh lại. Đúng vậy, cho tới bây giờ đều không nghe nói qua có cái camera nào bị hỏng. Vì sao thoáng cái đã hỏng năm cái trong một phòng được? Việc này tuyệt đối không bình thường.

Chẳng lẽ hai cô nàng kia là đặc công sao? Nhưng cho dù là đặc công đi chăng nữa, cũng không thể nhanh như vậy đã phá năm cái camera đi. Không chỉ nói phá hỏng, cho dù muốn tìm vị trí của năm cái camera, không có nhiều người là không tìm được.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Trần Ngọc Bân trở nên khó nhìn. Trong lòng y đột nhiên có cảm giác hai cô gái rất thần bí. Lúc này y mới nhớ tới lúc hai cô gái kia vào khách sạn, có vẻ như là vừa từ xa tới. Nhưng chỉ có cô gái mặc áo hồng là còn cầm túi xách, cô gái áo vàng kia lại không thấy mang theo cái gì cả.

Nếu như hai người này đi du lịch, vì sao lại tay không mà đến? Cho dù là đặc công cũng phải mang thiết bị đi theo chứ. Hai cô gái này có cổ quái. Xem ra mình phải cân thận với hai người này.

- Hà Lục, cậu đi gọi thêm mười huynh đệ tới đây. Lão tử cũng không tin, ở địa bàn của tôi, hai cô nàng kia còn có thể thoát được.

Trần Ngọc Bân vẻ mặt âm trầm ra lệnh. Trong lòng còn đang tính toán, có phải là do hai cô nàng này phá hủy camera hay không? Nếu như là hai người bọn họ, làm sao có thể phát hiện ra vị trí của camera được nhỉ?

- Chờ chút, Hà Lục. Trước điều tra lại lịch của hai nữ nhân này đã. Xem bọn họ viết gì trên giấy đăng ký.

Trần Ngọc Bân gọi lại tên nam tử mặc sơ mi màu trắng.

- Tôi đã xem qua rồi. Ở trên đó chỉ có ghi quê quán của họ là ở vịnh Liễu gia. Một người tên là Liễu Nhược Sương, còn một người tên là Hàn Vũ Tích. Cô gái tên Hàn Vũ Tích không ghi địa chỉ. Người đăng ký là cô gái tên Liễu Nhược Sương.

Nam tử mặc áo sơ mi trắng trả lời vô cùng cẩn thận.

Tu vi hiện tại của Lâm Vân đã là năm sao. Dưới chân lại là phi kiếm của lão tổ Nguyên Anh, cho nên tốc độ phi hành cực nhanh. Nhưng chùm ánh sáng kia bị mình thần thức của mình theo dõi, lúc thì ẩn lúc thì hiện. Nên nếu Lâm Vân chậm một chút, có thể mất dấu của chùm ánh sáng kia.

Khiến cho Lâm Vân không muốn buông tha cho việc đuổi theo chùm sáng kia là bởi vì chùm sáng này tạo cho Lâm Vân một cảm giác rất quen thuộc. Hiện tại hắn đã nhận ra thứ ánh sáng này giống với ánh sáng phát ra cái đầm lầy lạnh thấu xương trên hòn đảo nhỏ thuộc Amazon.

Đây rốt cuộc là cái gì? Là một bảo bối phi hành của tu sĩ sao? Vốn không có ý định đuổi theo, nhưng Lâm Vân lại cảm thấy một tia khí tức giống với tảng đá mà mình và Vũ Tích tìm được ở đó.

Khí tức này khiến cho tâm thần của Lâm Vân lay động. Chẳng lẽ Vũ Tích bị thứ này mang đi? Nghĩ tới đây, Lâm Vân càng thêm thúc dục thanh phi kiếm dưới chân đuổi theo.

Chùm ánh sáng kia giống như biết Lâm Vân đuổi theo nó vậy, rõ ràng bay càng lúc càng nhanh. Nếu như nó không phát ra khí tức của tảng đá, thì Lâm Vân đã không đuổi theo được rồi. Nhưng tảng đá đó là do vợ mình giữ, hiện tại lại xuất hiện ở đây, vô luận như thế nào Lâm Vân cũng phải đuổi theo.

Tảng đá mất thì kệ nó, nhưng vạn nhất vợ của mình cũng bị bắt đi, vậy thì mình hối hận cả đời cũng không kịp. Đây không phải là Trái Đất, mà là vũ trụ, nếu bị mất tung tích, thì vĩnh viễn sẽ không tìm lại được.

Cho dù liều mạng hắn cũng muốn đuổi kịp chùm ánh sáng kia.

- Nhược Sương, chị định thử tối nay phi hành xem thế nào. Hiện tại chị đã là Luyện Khí bảy tầng, lai có một thanh phi kiếm đã được luyện hóa. Nếu không chúng ta rời đi luôn.

Hàn Vũ Tích đột nhiên rất muốn thử xem mình có thể bay được hay không.

Dựa theo lời của Lâm Vân, mình ít nhất phải tới Luyện Khí tầng thứ mười hai hoặc là Trúc Cơ mới có thể phi hành. Nhưng đó là ở dưới tình huống mình không thể phóng ra thần thức. Hiện tại tuy mình chỉ có Luyện Khí tầng bảy, nhưng Tu Thần Quyết đã tới tầng thứ ba. Phạm vi 50km xung quanh đều bị thần trí của mình bao trùm.

Nói cách khác, thần trí của mình đã tương đương với thời kỳ Trúc Cơ. Phi hành chủ yếu phải có phi kiếm và thần thức. Những thứ này hiện tại mình đều có. Chỉ là tu vị hơi thấp một chút. Nhưng vẫn có thể thử một lần.

- Vâng, chị Vũ Tích. Em cũng thấy ở trong khách sạn này không thoải mái lắm. Luôn có cảm giác bị giám thị gì đó. Tuy camera ở đây đã bị chị phá hủy hết, nhưng em luôn cảm thấy không an toàn.

Tuy Liễu Nhược Sương chỉ mới tu luyện có hai tiếng, nhưng đã có thể cảm ứng được một chút.

- Ừ. Xem ra là em có linh căn. Kỳ thực chị mới tu luyện được chưa tới một năm mà thôi. Nếu như em cũng có linh căn,, nói không chừng chỉ cần qua một năm, em cũng luyện tới Luyện Khí tầng bảy.

Hàn Vũ Tích rất cao hứng khi Liễu Nhược Sương cũng có linh căn.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vừa mới đi tới đại sảnh, một tên nam tử tuổi chừng ba mươi đã đi tới chỗ hai người. Ánh mắt của Hàn Vũ Tích trở nên lạnh lẽo. Nàng vừa nhìn là biết, người kia cố ý muốn đi qua hai nàng.

Hàn Vũ Tích nghĩ, nếu như người này có ý xấu gì thì nàng liền không khách khí. Ít nhất phải hung hăng giáo huấn y một trận.

Nam tử trung niên đi qua bên người của Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, nhưng không có động tác quá phận nào cả. Hàn Vũ Tích mới thở phào một cái. Nàng không hy vọng động chân động tay với người khác.

- Các cô mau rời khỏi đây thôi. Các cô đang gặp nguy hiểm.

Nam tử trung niên này nói xong liền đi ra khỏi cửa. Lời của ý tuy nhỏ,, nhưng Hàn Vũ Tích vẫn nghe rõ ràng. Nàng và Liễu Nhược Sương liền sửng sốt nhìn nhau. Không ngờ lại có người chủ động nhắc nhở hai nàng. Tuy y chỉ là bí mật nhắc nhở, nhưng không thể hoài nghi người này không muốn bọn họ bị rơi vào tay người khác. Y hẳn là có ý tốt.

- Chị Vũ Tích…

Liễu Nhược Sương rất kỳ quái lại có người chủ động thông báo nguy hiểm cho các nàng. Tuy Hàn Vũ Tích đã biết các nàng bị theo dõi, nhưng ở một nơi còn chưa quen thuộc như ở đây, có người xa lạ nhắc nhở, vẫn khiến hai người cảm động.

- Ừ, chị cũng biết. Chúng ta đi luôn thôi. Căn phòng kia thì cứ để đó.

Mặc dù Hàn Vũ Tích là tu sĩ Luyện Khí tầng bảy, nhưng bị người bên ngoài nhìn chằm chằm như vậy, lại không có Lâm Vân ở bên cạnh, nàng vẫn có chút lo sợ bất an.

Nàng không biết mình có năng lực để đối phó với những người này không? Cho dù có thể đối phó, nhưng nếu có rất nhiều người xông lên cùng một lúc, thì mình phải làm gì mới phải?

Khi ở cùng với Lâm Vân, nàng chưa bao giờ phải lo lắng tới những chuyện như thế. Nhưng hiện tại Lâm Vân không ở bên cạnh mình.

- Trần thiếu, hai cô nàng kia đã đi ra khỏi khách sạn rồi. Tuy nhiên tôi phát hiện ra có người của mặt sẹo cũng theo dõi hai cô nàng đó. Hiện tại chúng ta phải làm gì?

Trần Ngọc Bân đang sai bảo mấy người điều hành kỹ thuật kiểm tra camera trong căn phòng mà Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vừa ở. Thì nghe được thủ hạ của mình báo cáo.

- Có trả phòng hay không?

Hiện tại tâm tình của Trần Ngọc Bân rất không thoải mái. Nếu không phải camera bị hỏng, thì y đã nhìn thấy nhất cử nhất động của hai cô nàng kia trong phòng rồi.

- Chưa trả phòng, hình như là đi ra ngoài ăn cơm thì phải.

Câu trả lời này khiến y tương đối hài lòng.

- Vậy cư tiếp tục theo dõi. Đợi lát nữa, hai người đó kiểu gì chả trở về. Về phần Vương Ba Tử, cảnh cáo y thoáng cái, nói rằng hai nữ nhân này thiếu gia ta đã vừa ý rồi.

Trần Ngọc Bân để điện thoại xuống, tâm tình lại tốt đẹp. Hai nữ nhân kia đã đi rồi, phòng còn chưa trả. Vậy thì tranh thủ thời gian vào phòng hai người lắp đặt lại camera, và an bài một hai cái hương kích dục.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương tới môt quán cơm không lớn, rồi gọi vài món ăn.

- Chị Vũ Tích, vì sao mỗi lần đi ra ăn cơm chị đều gọi món cá tiêu xả ớt vậy? Em và chị ở Yên Kinh đã nếm qua mấy lần, lần này lại ăn à. Mà ở nhà em lại không thấy chị nấu món này. Chị có thể nói cho em biết được không?

Liễu Nhược Sương nhìn món cá tiêu xả ớt trên bàn. Nói thật, có ba lần nàng và Hàn Vũ Tích đi ra ngoài ăn cơm, chị ấy đều gọi món này. Nhưng lần nào cũng chỉ ăn có một ít.

- Chị…

Hàn Vũ Tích chợt nhớ tới ngày sinh nhật lần đó, ánh mắt liền trở nên ảm đạm.

Thật lâu sau, Hàn Vũ Tích mới thở dài:

- Nhược Sương, chuyện này về sau chị sẽ nói cho em biết.

…..

- Trần thiếu, hai nữ nhân kia ăn cơm xong rõ ràng gọi xe rời khỏi nội thành. Giống như đi về hướng đông nam vậy. Tôi đang đi theo sau bọn họ.

Trần Ngọc Bân vừa mới an bài xong căn phòng, thì nghe thấy được đàn em báo cáo.

Hai nữ nhân này muốn làm gì? Buổi tối không ngủ mà còn đi ra ngoài? Chẳng lẽ hai người đó thực sự là đặc công? Hừ, đặc công thì thế nào. Có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta sao? Ra nội thành càng tốt, hành động càng thêm thuận tiện.

Nghĩ tới đây, Trần Ngọc Bân chỉ vứt xuống một câu:

- Tiếp tục bám sát.

Sau đó liền vội vàng dẫn theo vài huynh đệ tới đó.

- Có ý tứ, hai nữ nhân này thực không ngu ngốc. Rõ ràng biết chạy trốn. Tiếp tục bám theo đằng sau tên thuộc hạ của Trần thiếu.

Tên nam tử mặt sẹo đốt một điếu thuốc. Hiện tại y đã không để Trần Ngọc Bân vào trong mắt. Nơi này không còn là khách sạn của tên đó nữa.

Tuy hậu trường của Trần Ngọc Bân rất lớn,, nhưng ở trong mắt của tên mặt sẹo, y chỉ là một tên thiếu gia dựa thế của gia đình mà thôi. Sao có thể so với Vương Ba Tử này được. Địa vị hiện tại của mình và anh trai đều là do hai anh em cố gắng mà đạt được.

Nếu ở tình huống bình thường, Vương Ba Tử không muốn gây xng đột với Trần Ngọc Bân. Nhưng hai nữ nhân hôm nay quả thực khiến cho y tâm động. Đặc biết là cô nàng mặc áo vàng nhạt kia, so với tiên nữ trong mộng của y còn đẹp hơn vài phần. Cô nàng mặc áo màu hồng cũng là mỹ nữ mà Vương Ba Tử ít thấy trong đời. Hơn nữa chỗ này đã không còn là trong khách sạn của Trần thiếu gia nữa.

Cả đời Vương Ba Tử đã chơi đùa vô số nữ nhân. Không hề thiếu so với tên Trần Ngọc Bân. Nhưng y còn chưa từng chơi qua nữ nhân có cấp bậc như vậy. Ngôi sao ca nhạc Nguyễn Y kia, ở trong mắt của Vương Ba Tử, cũng không xinh đẹp bằng hai nữ nhân này. Hơn nữa, lúc đi ra ngoài Nguyễn Y đều là trang điểm, ai biết rốt cuộc mặt mũi cô ta thế nào.

Vốn đang suy nghĩ, xung đột ở trong khách sạn của Trần Ngọc Bân, thật sự không phải là việc sáng suốt. Tuy Vương Ba Tử xem thường Trần Ngọc Bân, nhưng gây xung đột trên địa bàn của y, Vương Ba Tử còn không ngốc đến vậy.

Nhưng thật không ngờ hai nữ nhân này muộn như vậy rồi còn đi ra khách sạn. Sau khi cơm nước xong còn gọi xe đi tới vùng ngoại thành. Chuyện tốt như vậy, Vương Ba Tử liền nghĩ tới mình chắc có duyên với các nàng. Trong lòng còn suy nghĩ, may mà hôm nay mình đúng lúc có mặt ở khách sạn Hoàng Minh. Bằng không kiếm đâu ra chuyện tốt như vậy.

Hàn Vũ Tích đã sớm biết đằng sau mình có mấy chiếc xe theo dõi, lạnh lùng hừ một tiếng. Thật không ngờ bọn chúng lại lớn mật như thế, rõ ràng công khai đuổi theo.

- Chị Vũ Tích, làm sao bây giờ?

Liễu Nhược Sương thấy sắc mặt của Hàn Vũ Tích không vui, liền lên tiếng hỏi.

- Những người này thực sự không biết xấu hổ, rõ ràng đuổi đến tận đây.

Sắc mặt của Hàn Vũ Tích dần dần băng hàn.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Liễu Nhược Sương cho rằng, tuy Vũ Tích đã đi theo Lâm Vân tu luyện qua. Nhưng lại biết thời gian tu luyện cúa chị ấy không dài. Cũng không biết chị ấy có thể đánh thắng những người này hay không. Trong lòng rất lo sợ bất an. Thân thể của mình là lưu cho Lâm Vân. Nếu như bị những người này cưỡng bức, cho dù nàng chết cũng cảm thấy dơ bẩn.

- Em không cần phải lo lắng đâu. Lâm Vân đã nói cho chị biết, một khi chị tới Luyện Khí tầng bốn là có thể tự bảo vệ bản thân. Hiện tại chị đã là tầng bảy rồi,, tuy chị chưa từng đánh nhau qua, nhưng chị có một loại cảm giác, những người này không phải là đối thủ của chị.

Hàn Vũ Tích nắm lấy tay của Liễu Nhược Sương, muốn an ủi cô ấy, nhưng trong lòng cũng không phải chắc chắn.

- Chị còn phong nhận, hỏa cầu, lôi điện, còn có thể phóng mưa bụi nữa. Mấy chiêu này chị đã từng sử dụng qua, rất là lợi hại. Đợi tí nữa em sẽ được thấy.

Hàn Vũ Tích đột nhiên nghĩ tới, mình cũng coi như là một người Tu Chân, chẳng lẽ không đánh được vài tên lưu manh sao?

## 407. Chương 333: Đuổi Tới Kiệt Sức

Đây đã là ngày thứ tám từ lúc Lâm Vân đuổi theo chùm sáng kia. Lâm Vân phát hiện vô luận mình phóng nhanh như thế nào cũng không thể đuổi theo nó. Nhưng chùm sáng kia cũng không thể nào thoát khỏi sự truy đuổi của Lâm Vân.

Chẳng qua nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Vân tin tưởng mình sớm muộn gì cũng đuổi được nó. Nhưng Lâm Vân lại phát hiện ra một vấn đề. Tinh lực trong cơ thể của hắn không ngừng bị héo rút. Mà chùm ánh sáng kia lại không thấy có ý dừng lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì chùm ánh sáng cũng thoát khỏi sự truy kích của mình, rồi biến mất trong vũ trụ bao la.

Nghĩ tới vấn đề này, Lâm Vân lập tức khẩn trương. Linh thạch trên người hắn chỉ còn mấy viên. Ngoài linh thạch ra, hắn không có bất kỳ đan dược nào để khôi phục tinh lực và chân nguyên trong cơ thể. Dựa theo tình trạng hiện tại, mình có thể kiên trì nhiều nhất được năm ngày mà thôi. Còn chùm ánh sáng kia, Lâm Vân hoài nghi nó có thể cứ bay như vậy hay không.

Đã không thể đuổi theo chùm sáng đó, như vậy phải nghĩ biện pháp giải quyết tinh lực trong cơ thể. Nếu như đến lúc đó tinh lực bị khô kiệt, ở trong vũ trụ như vậy, mình chỉ có con đường chết. Chết thì chết, nhưng vật thể bay mang theo khí tức của tảng đá mà mình giao cho Vũ Tích sẽ không có cách nào lưu lại.

Vũ Tích không bị bắt thì tốt. Vạn nhất Vũ Tích thật sự bị bắt, thì cho dù mình chết cũng không nhắm mắt. Không biết chùm ánh sáng đó rốt cuộc là cái gì, mà có nhiều năng lượng như vậy.

Tuy rất hiểu tình hìn hiện tại, nhưng Lâm Vân lại không có bất kỳ biện pháp nào giải quyết. Chỉ có thể không ngừng tiêu hao tinh lực trong cơ thể để truy đuổi. Một chút cũng không dám buông lỏng.

Mười lăm ngày sau, tinh lực trong cơ thể của Lâm Vân đã bắt đầu khô kiệt. Mà chùm ánh sáng kia càng ngày càng xa. Lâm Vân nhịn không được phun một ngụm máu tươi vào tinh không.

Cho dù đuổi đến chết mình cũng phải đuổi được vật đó. Kích phát một chút tinh lực cuối cùng trong cơ thể, Lâm Vân lần nữa tăng tốc độ. Hắn biết mình đang uống rượu độc giải khát. Sau lần gia tốc này mình sẽ bị tiêu tán trong tinh không, thậm chí thi hài không còn. Nếu hiện tại trốn vào trong Sơn Hà Đồ, còn có thể miễn cưỡng cứu được một mạng. Nhưng chùm sáng kia sẽ vĩnh viễn biến mất.

Chưa chết thì tuyệt đối không thể buông tha.

Khi một chút tinh lực cuối cùng bị Lâm Vân kích phát, Lâm Vân thở dài. Hắn biết mình đã tận lực. Tuy chết không nhắm mắt, nhưng ở trong một vũ trụ vô biên vô hạn như vậy, hắn không có cách xử lý nào khác.

Tuy còn không buông tha, nhưng Lâm Vân biết mình chỉ là giãy dụa mà thôi, hoặc nói là hồi quang phản chiếu. Trong tinh không cũng có một ít lực lượng tinh thần, nhưng đối với Lâm Vân chỉ như muối bỏ biển. Nếu có linh khí thì tốt rồi, linh khí càng tinh khiết càng tốt.

Lâm Vân biết trong tinh không sao có thể có linh khí, nhưng sự tình lại luôn khác biệt với sự tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt khi tinh lực của Lâm Vân hoàn toàn tiêu tán, rõ ràng có một cỗ linh khí cực kỳ hùng hậu và tinh khiết lấp đầy đan điền của hắn, đảo mắt liền biến thành tinh lực.

Lâm Vân sửng sốt, lập tức cuồng hỉ. Căn bản không kịp suy nghĩ thêm, điên cuồng tăng tốc đuổi theo. Nếu không tăng tốc, thì ánh sáng kia sẽ biến mất trong phạm vi thần thức của hắn.

Quả nhiên, một khi có tinh lực củng cố, Lâm Vân đã có thể tiếp cận với chùm ánh sáng. Tuy cự ly tiếp cận cực kỳ có hạn, nhưng có vẻ như đã nhanh hơn chùm sáng một ít. Chỉ cần tinh lực có đủ, thì sẽ có lúc hắn đuổi kịp chùm sáng đó.

Thấy cự ly của mình và chùm sáng đã ổn định lại, Lâm Vân mới thở phào một tiếng, rồi cẩn thận kiểm tra nơi phát ra linh khí. Linh khí này còn mang theo khí tức của Tạo Hóa Đan. Lâm Vân đã nếm qua Tạo Hóa Đan nên lập tức biết số linh khí đó là được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cung cấp cho hắn.

Thật không ngờ Hỗn Độn Sơn Hà Đồ có thể tự cung cấp linh khí. Trong lòng Lâm Vân rất mừng rỡ. Như vậy có thể nói, chỉ cần linh khí trong Sơn Hà Đồ không bị biến mất, thì mình sẽ vĩnh viễn có linh khí để cung cấp. Hơn nữa linh khí này cơ hồ không cần phải hấp thu, mà nó trực tiếp chuyển đổi thành tinh lực, cung chấp cho mình.

Nếu Hỗn Độn Sơn Hà Đồ có thể cung cấp linh khí, vì sao lúc tinh lực của mình gần khô kiệt không thể hấp thu được? Phải tới lức hết hoàn toàn thì nó mới chủ động cung cấp cho mình? Lâm Vân suy nghĩ nửa ngày, thực sự không tìm ra được nguyên nhân trong đó.

Giải thích duy nhất chính là hiện tại hắn chưa thể khống chế được Sơn Hà Đồ. Tuy nó đã hấp thu máu tươi của mình, nhưng nó cũng chỉ gửi vào cơ thể của mình mà thôi, chứ chưa chính thức nhận chủ. Chủ yếu là do tu vị của mình còn thấp nên tấm Sơn Hà Đồ này khinh thường nhận mình làm chủ.

Nhưng lúc tinh lực trong cơ thể mình sắp tiêu tán, bức Sơn Hà Đồ này nói không chừng biết mình chết thì nó cũng không có kết quả tốt đẹp gì, mới chủ động cung cấp linh khí cho mình. Xem ra chỉ có giải thích này là hợp lý.

Lâm Vân nghĩ tới đây, lập tức tràn đầy tin tưởng. Một khi tu vị của mình tăng lên, Sơn Hà Đồ sẽ nhận mình làm chủ. Như vậy thì mình thích lúc nào hấp thu linh khí thì hấp thu sao? Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Quan trọng nhất bây giờ là phải lập tức đuổi được chùm sáng kia.

Lâm Vân đoán không sai. Một khi tinh lực trong người hắn đầy đủ, Sơn Hà Đồ lập tức keo kiệt dừng cung cấp linh khí. Khi tinh lực trong cơ thể của Lâm Vân khô kiệt, Sơn Hà Đồ lại tiếp tục cung cấp linh khí.

Nhưng như vậy đã khiến Lâm Vân rất hài lòng. Chỉ cần giúp mình không ngừng truy đuổi chùm sáng kia là được. Tuyệt đối không thể để cho nó biến mất ngay trước mắt.

Tinh lực trong cơ thể Lâm Vân không ngừng khô kiệt, lại không ngừng tái sinh, lại khô kiệt. Không biết qua bao lâu, ngôi sao thứ năm trong người Lâm Vân càng ngày càng ngưng tụ. Tu vi cũng ngày càng vững chắc. Tốc độ rõ ràng tăng lên. Tuy đồng dạng là Ngũ Tinh sơ kỳ, nhưng tốc độ hiện tại của Lâm Vân đã nhanh hơn lúc đầu không ít.

Hơn nữa Lâm Vân còn có một loại cảm giác, cứ tuần hoàn khô kiệt và tái sinh như vậy, rất có lợi cho tu vị của mình. Nói không chừng, cứ tiếp tục truy đuổi như thế này, mình có thể đạt tới Ngũ Tinh trung kỳ. Nhưng đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hiện tại điều hắn muốn làm nhất chính là tốc độ tiếp tục tăng, để đuổi kịp chùm ánh sáng kia là được.

Lâm Vân cảm giác cự ly của mình và chùm ánh sáng kia càng ngày càng gần. Từ phạm vi 1600km, đến hiện tại chỉ còn hơn 500km. Hơn nữa tốc độ của Lâm Vân còn đang gia tăng. Còn chùm ánh sáng kia không có dấu hiệu gia tăng tốc độ gì. Như vậy Lâm Vân đuổi kịp nó chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Tuy đã nhận ra trong cái vật kia có khí tức của nước ‘Đầm Huyền Tiên’, cùng với khí tức của tảng đá giao cho Vũ Tích, nhưng Lâm Vân không có cách nào dùng thần thức để kiểm tra bên trong.

Nhưng hiện tại cự ly cách chùm sáng kia chỉ còn hơn 500km, thì phát hiện cái vật phát ra ánh sáng kia giống hệt với cái vật hình thoi lúc gặp ở căn cứ Amazon. Chỉ khác là tốc độ của cái này còn nhanh hơn cái kia rất nhiều lần.

Chùm sáng kia gần như không ngờ đã hai tháng rồi, cái tên đằng sau kia vẫn còn đang đuổi theo không tha. Hơn nữa tốc độ còn không ngừng tăng lên.

Cho dù Lâm Vân có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ hỗ trợ, nhưng hắn cũng cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Không phải mệt mỏi về thân thể mà là về tinh thần. Liên tục hai tháng không ngừng đuổi theo chùm ánh sáng trong vũ trụ, tạo cho hắn một cảm giác cực kỳ mệt mỏi.

Thậm chí hắn suy nghĩ, một khi mình dừng lại thư giãn, có thể ngủ luôn mà không tỉnh. Cho nên hắn muốn cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn phát hiện cự ly của mình với vật thể kia còn chưa tới 20 km.

Nghĩ tới lần trước vật thể hình thoi kia đột nhiên nổ mạnh, Lâm Vân rùng mình một cái. Cầu mong cái này đừng như cái kia. Bay tới phạm vi 16km, thần thức của Lâm Vân đã nhìn thấy rõ ràng hình dáng của vật thể kia.

Đây không phải là một vật phi hành hình thoi, mà là hình tròn. Không giống đĩa bay cho lắm. Đĩa bay là hình tròn dẹp, cái này hoàn toàn có hình tròn. Lâm Vân tiếp cận gần với vật thể này. Nhưng nó không giống như cái lần trước, bắn ra chùm ánh sáng tập kích Lâm Vân.

Nhưng Lâm Vân cũng không dám xem thường. Ai biết đồ chơi này khi nào tấn công. Hơn nữa hiện tại tinh thần của hắn đã mệt nhọc cơ hồ muốn điên lên. Hận không thể lập tức nằm xuống ngủ một giấc.

Khi Lâm Vân tiếp cận phạm vi vật thể bay hình tròn 10 km, thì phát hiện thần thức của mình có thể kiểm tra được ở bên trong.

Ở trong rõ ràng chỉ có một người, không trông thấy Vũ Tích. Lâm Vân truy đuổi hai tháng, kết quả lại như vậy, trong lòng rất giận dữ. Thần thức đột nhiên tăng lên, rồi tấn công người đang ngồi ở trong vật thể bay đó. Người này đang tập trung điều khiển, không đề phòng thần thức của Lâm Vân tấn công, rõ ràng đã bị thần thức giết chết.

Lâm Vân sững sờ. Khi nào thần thức của mình có thể giết người rồi? Cái tên điều khiển vật thể bay chỉ là một người bình thường, không phải là người Tu Chân. Nếu như là người Tu Chân, mình không có khả năng dùng thần thức để giết y. Tuy nhiên không phát hiện Vũ Tích bị bắt, đáng nhẽ ra mình phải cao hứng mới đúng. Vì sao phải tức giận?

Thật muốn cười lên ha hả, nhưng Lâm Vân phát hiện tâm thần của mình vừa buông lỏng, toàn thân đã mệt mỏi không chịu nổi. Hắn biết mình nếu như không lập tức nghỉ ngơi thì chắc sẽ xong đời.

## 408. Chương 334: Phong Nhận

Vội vàng phát ra yêu cầu Hỗn Độn Sơn Hà Đồ thu cái vật thể bay kia lại, rồi lập tức trốn vào trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Cũng không quan tâm Sơn Hà Đồ có nghe rõ lời yêu cầu của mình hay không, lập tức nằm xuống đó ngủ một giấc.

Hai tháng không ngừng sử dụng thần thức, không ngừng truy đuổi vật thể bay kia, hắn thực sự là chịu không nổi nữa. Nếu như không có Sơn Hà Đồ, thì Lâm Vân đã tiêu tán trong tinh không rồi. May mà trước khi tinh thần kiệt quệ, còn đủ sức chui vào Sơn Hà Đồ để nghỉ ngơi. Nếu không thì chết vì mệt mỏi quá.

Đã hoàn toàn ra nội thành, đám người đuổi theo đằng sau càng ngày càng lớn gan. Cho dù lái xe cũng phát hiện xe của mình bị người khác theo dõi. Y là một người lái xe thì có ai theo dõi y làm gì cơ chứ. Chắc chắn là vì hai nữ khách này rồi. Tuy hai vị này là mỹ nữ, nhưng y cũng không muốn mình bị liên lụy vào đó, liền dừng xe lại.

Hàn Vũ Tích bất đắc dĩ, đành phải xuống xe. Hàn Vũ Tích còn chưa kịp trả tiền xe thì tài xế đã lái xe chạy mất tăm mất tích. Y biết hai nữ nhân này sắp xong đời. Mà mình thì không thể vì thu tiền mà làm trễ nãi thời gian chạy trốn.

Xe vừa đi, một chiếc Audi màu đen lập tức ngăn cản Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương còn chưa nói gì, thì một chiếc Audi cũng đồng thời đỗ trước mặt hai người. Trên xe đi xuống một nam tử có vết sẹo. Y trông thấy hai người Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, liền thất thần một lát. Trong lòng thầm than, cho dù là buổi tối cũng có thể nhìn rõ được vẻ đẹp của hai cô nàng.

- Các anh muốn làm cái gì?

Liễu Nhược Sương thấy hai chiếc xe này ngăn cản đường đi của mình, đằng sau có có một chiếc đang tới, áp chế sự sợ hãi trong lòng, hỏi.

- Hai cô không phải sợ hãi. Tên kia ngăn cản đường đi của hai cô mới là kẻ không có ý tốt. Mà tôi tới đây là để cứu hai cô. Chỉ cần hai cô đi theo tôi, những người này không dám làm gì hai người đâu.

Mặt sẹo tận lực dùng ngữ khí bình thản của mình, nói.

- Vương Ba Tử, mục đích của ngươi ai mà chả biết. Không lâu trước ngươi còn bảo Trần thiếu của ta chơi đùa chán rồi nhường cho ngươi đấy sao. Còn nói bảo vệ hai nữ nhân này? Ta xem người chính là bảo vệ hai cô này trên giường thì đúng hơn.

Tên mặc áo sơ mi trắng lái chiếc Audi, nhịn không được xuống xe, quát lớn mặt sẹo.

Sắc mặt của Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương rất khó coi. Đi tới một chỗ cách xa hai chiếc xe này, rồi lạnh lùng nhìn đám người đó.

- Hắc hắc, cho dù là Trần Ngọc Bân cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi tính là cái chó gì?

Vương Ba Tử vừa dứt lời, có hai tên nam tử liền chui ra từ chiếc xe Audi rồi vây quanh tên nam tử mặc áo sơ mi trắng.

Rất nhanh, chiếc xe đằng sau kia cũng chạy tới. Trên xe đồng dạng có hai tên nam tử đi xuống, rồi bao vây tên nam tử mặc áo sơ mi trắng.

Tên này thấy mình bị bốn người bao vây, không có đường để đi, nhưng không hề tỏ vẻ bối rối, chỉ nói:

- Vương Ba Tử, ngươi muốn làm gì? Trần thiếu của chúng ta sắp tới đây rồi. Ta khuyên ngươi đừng có làm quá mức. Ách…

Tên mặc áo sơ mi trắng còn chưa nói hết lời, đã bị một tên đấm vào bụng, đau đến mức khom người lại. Nhưng y còn chưa kịp thở ra, thì lại dính thêm vài cú đấm và cú đá.

- Một tên tay sai mà cũng dám khiêu chến với ta. Cứ đánh thật mạnh vào cho ta.

Vương Ba Tử nói xong câu đó liền nhìn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, rồi muốn đi tới.

Két một tiếng. Một chiếc xe Benz giống như cơn gió dừng lại bên cạnh. Tiếp theo là một chiếc xe Audi. Trần Ngọc Bân vừa mới bước một chân ra ngoài cửa xe, đã hừ lạnh một tiếng:

- Vương Ba Tử, anh cũng giỏi thật đấy. Nhiều người như vậy cũng vây đánh người của tôi.

- À, chào Trần thiếu. Không nghĩ tới Trần thiếu lại tự mình tới vùng hoang vu này.

Vương Ba Tử thấy Trần Ngọc Bân rõ ràng tự mình dẫn theo người tới, trong lòng cũng xiết chặt.

Tên mặt sẹo cho rằng Trần Ngọc Bân chắc chắn sẽ không buông tha hai nữ nhân này. Nhưng thật không ngờ y lại tới nhanh như vậy. Nếu như hiện tại xung đột trực tiếp với Trần Ngọc Bân, thì không phải là việc mà tên mặt sẹo muốn làm. Tuy y không sợ Trần Ngọc Bân, nhưng khiêu chiến công khai như vậy, thì sẽ không phải việc tốt với y.

- Hừ, nếu tôi không đến, phỏng chừng ngày mai tôi phải tới nơi này nhặt xác Ngụy Định rồi.

Sắc mặt của Trần Ngọc Bân rất âm trầm. Y thật không ngờ tên Vương Ba Tử này dám động thủ với người của mình.

- Trần thiếu, cũng không thể nói như vậy. Tôi tuyệt đối sẽ không ra tay với thủ hạ của cậu. Nhưng tên Ngụy Định này thật không biết lễ phép gì cả, cần phải giáo dục y một chút. Tốt lắm, nếu Trần thiếu đã tới, vậy thì tôi không cần phải giáo dục y. Mọi người trở về thôi.

Vương Ba Tử nói xong, liền gọi đàn em đang bao vây Ngụy Định trở về.

Nghe thấy tiếng ra lệnh của Vương Ba Tử, bốn tên đàn em kia lập tức lui về phía sau Vương Ba Tử.

Trần Ngọc Bân nhìn Ngụy Định bị đánh chảy đầy máu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không biết y rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

Vương Ba Tử thì thầm mắng mình xui xẻo. Trần Ngọc Bân đến đây nhanh như vậy đã vượt quá ngoài dự liệu của y. Vốn tưởng rằng sau khi dạy dỗ tên Ngụy Định này xong, liền mang theo hai nữ nhân kia rời đi. Nhưng Trần Ngọc Bân đến nhanh như vậy, khiến kế hoạch của y không thể không sửa đổi.

Nếu như là đấu ngầm, Vương Ba Tử khẳng định muốn đấu với Trần Ngọc Bân tới người sống ta chết. Nhưng đấu công khai như vậy, thì sẽ là bất lợi với y.

Làn này Trần Ngọc Bân dẫn theo sáu người, cộng thêm cả y và Ngụy Định là tám người. Mà bên mình chỉ có năm người, thực lực đã rơi vào thế yếu.

Mặc dù Trần Ngọc Bân là một thiếu gia dựa vào thế lực gia đình, nhưng y cũng không phải là bao cỏ. Trần Ngọc Bân biết thực lực của Vương Ba Tử. Nếu đấu ngầm thì Trần gia không phải là đối thủ của hai anh em nhà này.

Nếu như hiện tại vạch mặt với Vương Ba Tử, như vậy liền có ý nghĩa, Trần gia và anh em nhà họ Vương triệt để đối đầu. Như vậy song phương đều không có lợi. Nhưng bảo y buông tha cho hai mỹ nữ tuyệt sắc như vậy, y tuyệt đối sẽ không cam lòng.

Vương Ba Tử cũng nghĩ tới hậu quả nếu hai người vạch mặt nhau. Nên liền chủ động lên tiếng:

- Trần thiếu, tôi nghĩ chắc mọi người cũng hiểu rõ tình huống hiện tại. May mà ở chỗ này có hai mỹ nữ, chúng ta chia nhau mỗi người một cô vậy. Để chứng tỏ thành ý của Vương Ba Tử này, mời Trần thiếu chọn trước. Cậu thấy thế nào?

Trần Ngọc Bân nghe Vương Ba Tử nói vậy, liền trầm ngâm một lúc. Mặc dù bên mình có tám người, nhưng có thể đánh nhau chỉ có sáu. Thực lực không mạnh hơn Vương Ba Tử bao nhiêu. Nếu Vương Ba Tử đã đưa ra đề nghị như vậy, chứng tỏ y cũng không muốn gây sự với Trần gia.

Nếu như chỗ này là ở trong khách sạn, Trần Ngọc Bân chắc chắn sẽ không để ý tới tên Vương Ba Tử. Nhưng nơi này là vùng hoang dã ngoại thành, thực lực song phương không khác biệt nhiều lắm. Hơn nữa, Trần gia và hai anh em họ Vương đấu với nhau, khẳng định không phải là chuyện tốt. Nếu Vương Ba Tử đã chủ động yêu cầu mình chọn trước, thì y đã cho Tràn thiếu mặt mũi rồi.

Loại mỹ nữ như vậy có một người cũng tốt. Huống chi mình còn được chọn trước. Nghĩ tới đây, sắc mặt vốn âm trầm của Trần Ngọc Bân liền chuyển sang hòa hoãn, cười ha hả nói:

- Vương huynh đã khách khí như vậy, thì tuyển trước vậy. Tôi chọn cô gái mặc áo vàng kia.

Sắc mặt của Vương Ba Tử cũng buông lỏng. Hiện tại y không muốn gây sự với Trần Ngọc Bân. Tuy thực lực của huynh đệ mình không kém, nhưng chỉ có thể hoạt động trong chỗ tối. Bọn họ cũng có quan hệ với mấy quan lớn, nhưng thực lực nhất định không bằng Trần gia. Mà cô gái mặc áo hồng kia cũng không kém là bao nhiêu, đều là mỹ nữ hiếm có.

- Ha ha, ánh mắt của Trần thiếu thật là tốt. Vậy chúng ta đi lên bắt người chứ.

Vương Ba Tử cười ha ha, không có ý do dự gì, liền trực tiếp đi tới phía Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương thấy bọn chúng coi hai người mình như hàng hóa, đều tức giận đến khuôn mặt trắng bệch.

- Chị Vũ Tích, làm sao bây giờ?

Liễu Nhược Sương trông thấy nhiều người tới như vậy, trong lòng rất sợ hãi. Các nàng chỉ là con gái, nên đối phó như thế nào?

Hàn Vũ Tích nhìn hơn mười người này tới gần, sắc mặt có chút trắng bệch. Tuy không biết phong nhận của mình có thể đối phó với nhiều người như vậy không. Nhưng nàng vẫn giơ tay lên, phóng một chiêu về phía một tên nam tử.

Phốc một tiếng, phong nhận mang theo luồng khí vô hình xông tới người nam tử kia. Một tiếng Ách vang lên, hai mắt của y liền biến thành mờ mịt.

- Sao vậy, Tiểu Thất?

Hai tên nam tử đi cùng y trông thấy Tiểu Thất không ổn, vội vàng dừng lại hỏi.

Tên nam tử Tiểu Thất kia đột nhiên dùng tay đặt lên bộ ngực của mình. Chỗ đó không ngừng chảy ra máu tươi. Y mở to con mắt, không thể tin được nhìn máu của mình, rồi mới ngã xuống đất bỏ mạng.

- Cẩn thẩn, hai người kia có ám khí. Tiểu Thất chết rồi…

Hai đồng bọn của y thấy ngực của Tiểu Thất bị vỡ ra, rồi máu tươi phun đầy người, thì lập tức hiểu chuyện gì xảy ra.

Nghe thấy tiếng kêu, tất cả mọi người đều dừng lại rồi nhìn về phía Tiểu Thất ngã trên mặt đất.

## 409. Chương 335: Lần Đầu Giết Chóc

Hàn Vũ Tích thật không ngờ phong nhận của mình lại lợi hại như vậy. Thoáng cái đã chém trúng một người. Nàng còn chưa kịp cao hứng, đã nhìn thấy người nam tử bị mình chém trúng kia phun đầy máu tươi. Khiến sắc mặt của Hàn Vũ Tích lại trắng bệch. Đột nhiên cảm giác buồn nôn. Liền vịn lấy Liễu Nhược Sương bắt đầu nôn ra.

- Chị Vũ Tích, chị không sao chứ?

Liễu Nhược Sương cũng thấy buồn nôn, nhưng so với Hàn Vũ Tích, vẫn đỡ hơn rất nhiều. Dù sao người phóng ra phong nhận không phải là nàng. Hơn nữa nàng đã từng trông thấy qua Lâm Vân giết người.

Hàn Vũ Tích vừa nôn xong, liền rất nhanh điều chỉnh được tinh thần. Dù sao nàng đã đi theo Lâm Vân một thời gian, đây không phải là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Chỉ là đây là lần đầu tiên nàng giết người, có chút không quen mà thôi.

- Chị không sao.

Sắc mặt của Hàn Vũ Tích vẫn trắng bệch, lui về phía sau vài bước nói. Nàng thật không ngờ phong nhận của mình lại lợi hại như vậy. Nàng còn chuẩn bị không ngừng phóng ra phong nhận đây. Nàng tính toán, nếu như phong nhận không có tác dụng, thì sẽ phóng tiếp hỏa cầu. Chỉ là hỏa cầu không thể phóng ra liên tiếp như phong nhận được.

Liễu Nhược Sương đã trấn định. Nàng không nghĩ tới Vũ Tích lại lợi hại như thế. Cách một cự ly như vậy giơ tay lên đã có thể giết được một người. Khả năng của những người Tu Chân đã vượt quá khả năng tưởng tượng của nàng.

Trần Ngọc Bân và Vương Ba Tử đều vây quanh Tiểu Thất rồi nhìn miệng vết thương trên ngực của y. Sắc mặt của hai người rất khó coi. Vốn tưởng rằng đây là một chuyện đơn giản, nhưng thật không ngờ hai nữ nhân kia lại có ám khí lợi hại như vậy.

Người bị giết nhưng lại không thấy có ám khí gì bám trên đó.

- Các cô rốt cuộc là ai?

Trần Ngọc Bân bình tĩnh lại hỏi.

- Chúng tôi là ai không mắc mớ gì tới anh, còn chưa rút đi.

Liễu Nhược Sương thấy Hàn Vũ Tích có thể cách từ xa giết người, trong lòng đã không còn sợ hãi như lúc đầu nữa. Huống hồ đám người này toàn một lũ dơ bẩn, khiến nàng cảm thấy rất không thoải mái.

- Quan tâm hai nữ nhân này là ai, chúng ta có mười một người cùng tiến lên, còn sợ hai ả kia sao?

Vương Ba Tử cũng nhìn ra hai nữ nhân này không phải là hạng người tầm thường. Nhưng ám khí có thể lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể ngăn cản mười người thanh niên khỏe mạnh sao.

Trần Ngọc Bân gật đầu. Y đồng ý với đề nghị của Vương Ba Tử. Ngay lập tức mười một người đã bao vây hai người Hàn Vũ Tích lại.

Hàn Vũ Tích thấy mình bị bao vây, trong lòng không biết phong nhận có thể đánh thắng được bọn chúng không. Nhưng mắt thấy bọn chúng càng ngày càng tới gần. Trong lòng hốt hoảng, liền không suy nghĩ nhiều, liên tục phóng ra phong nhận về đám người kia.

Hàn Vũ Tích không quản phong nhận của mình có giết được người hay không, chỉ biết không thể để cho bọn chúng tới gần mình.

Cho nên nàng không ngừng bắn phong nhận về phía trước. Cũng không biết khống chế phương hướng và mục tiêu của phong nhận, chỉ là bắn ra liên tục như mưa.

- Chị Vũ Tích, mau dừng lại.

Liễu Nhược Sương thấy xung quanh đã không còn ai đứng. Mà Hàn Vũ Tích còn đang không ngừng bắn ra phong nhận, liền biết là do chị Vũ Tích quác mức khẩn trương. Nhưng nhìn trên đất toàn người chết do chị Vũ Tích giết, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, suýt nữa nôn một bãi.

- Nhược Sương, em không sao chứ?

Hàn Vũ Tích cuối cùng mới dừng lại, chỉ là sắc mặt trắng nhợt đến đáng sợ.

Tuy nhiên ngay lập tức Hàn Vũ Tích đã nhìn thấy kiệt tác của mình. Tay chân đứt vung vãi khắp nơi, máu chảy đầy mặt đất, khiến Hàn Vũ Tích lại nôn mửa. Liễu Nhược Sương cũng nhịn không được, bắt đầu nôn.

Hai người nôn đến mức không thể nôn được nữa, mới ngừng lại.

- Chị Vũ Tích, còn có một người không chết.

Liễu Nhược Sương trông thấy còn một người nam tử trung niên xuất hiện ở bụi cỏ.

- Đừng động thủ.

Người nam tử trung niên này vừa đi ra, liền lấy ra một con dao găm rồi giết tên Ngụy Định vốn thoát được một mạng do bị thương kia. Rồi ông ta mới đi trước mặt Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

- Là ông?

Liễu Nhược Sương đã nhận ra người này chính là người đã nhắc nhở các nàng.

- Đúng vậy, là tôi. Tôi đã sớm nhìn tên Trần Ngọc Bân kia không vừa mắt. Người này đã làm rất nhiều chuyện hại nước hại dân, hôm nay cuối cùng cũng gặp báo ứng. Hai người giết bọn chúng là trừ hại cho dân lành. Tên Trần Ngọc Bân và tên Vương Ba Tử kia dựa vào thế lực của mình, đã làm hại sự trong sạch của rất nhiều thiếu nữ. Hôm nay, ông trời cũng đã mở mắt, khiến lũ súc sinh này chết đi.

Lúc nói chuyện, khuông mặt của người nam tử trung niên đầy vẻ phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi chửi mắng đám người Trần Ngọc Bân.

- Không phải ông là thủ hạ của y sao? Sao ông không có việc gì?

Tinh thần của Liễu Nhược Sương vẫn tốt hơn Hàn Vũ Tích một chút.

- Tên súc sinh này vì một cái cửa hàng, đã hại chết em trai và cha của tôi. Tôi trốn đi lính trở về chính là để báo thù cho người nhà. Nhưng thế lực của tên Trần Ngọc Bân này quá lớn, tôi không có cách nào tố cáo y. Đành phải ẩn núp làm thủ hạ của y, mượn cơ hội giết y.

- Chỉ là người này rất sợ chết, mỗi lần đều có vài đàn em đi theo sau. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ một lần không giết được y sẽ khiến cho y cảnh giác. Không nghĩ tới hôm nay y đã chết. Thật sự là ông trời có mắt mà. Về phần vì sao tôi không chết, bởi vì tôi vốn không có ý bán mạng cho y. Lúc cô nương bắn ra ám khí, tôi liền trốn vào bụi cỏ. Ám khí của cô nương thật là lợi hại, nhưng có vẻ cô sử dụng không thành thạo thì phải. Vô luận như thế nào, tôi cũng đều cảm kích hai vị đã giúp tôi báo thù.

Hàn Điền nói xong liền ôm quyền tạ ơn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

Hàn Vũ Tích đã khôi phục một chút. Nàng nhìn một vài vết thương trên người Hàn Điền, gật đầu không nói gì.

Hàn Điền tiếp tục nói:

- Chỗ này cứ để tôi xử lý sạch sẽ. Các cô mau chóng rời đi thôi. Dù sao thế lực của Trần gia ở đây quá lớn. Một khi bị Trần gia phát hiện, trốn đi sẽ rất khó. Còn có một việc tôi muốn nói. Lúc trước tên Trần Ngọc Bân bàn kế hoạch với thủ hạ, tôi có nghe y nói về một cô gái có khuôn mặt hơi giống cô. Nhưng cô gái đó vì bị Trần Ngọc Bân bức bách, đã nhảy xuống sông Trại Hạ tử tự rồi.

Khuôn mặt vốn đang dần khôi phục của Hàn Vũ Tích lại trở nên trắng bệch, liền hỏi:

- Cô gái đó tên là gì?

Hàn Điền nhìn sắc mặt của Hàn Vũ Tích, trong lòng thầm than một tiếng. Quả nhiên hai người này có quan hệ, nên nói:

- Tôi nghe những người kia nói, là cô bé đó chưa bị bắt, nên không biết tên cô ta làm gì.

- Vũ Tích, chị không cần phải lo lắng. Khả năng không phải là Vũ Đình đâu. Cho dù là em ấy, có lẽ còn có thể thoát được tính mạng.

Liễu Nhược Sương biết Hàn Vũ Tích có một cô gem gái tên là Hàn Vũ Đình. Thấy Hàn Vũ Tích lo lắng như vậy, chỉ có thể mở miệng an ủi.

- Nhược Sương, chị muốn tới sông Trại Hà xem. Tuy đã hai năm rồi, nhưng chị vẫn muốn đi xem.

Thân thể của Hàn Vũ Tích có chút lung lay. Nếu như em gái xảy ra chuyện gì, thì lỗi chính là thuộc về nàng. Bởi vì em gái thẹn với nàng với Lâm Vân, nên mới một mình rời nhà ra đi.

- Ừ, em cũng đi cùng chị. Hàn đại ca, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Chúng tôi đi đây.

Liễu Nhược Sương nói xong, liền chào từ biệt Hàn Điền, rồi cùng Hàn Vũ Tích rời đi.

Hàn Điền nhìn bóng lưng của hai người dần biến mất trong đêm tối liền thở dài nói:

- Thật là hai nữ nhân kỳ lạ.

Sau đó ông ta tập trung toàn bộ số thi thể lại, rồi lấy xăng từ trong xe, đổ vào đống thi thể. Cuối cùng là một mồi lửa thiêu rụi. Rồi vội vàng rời khỏi nơi này.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương cũng đã rời khỏi thành phố Thanh Hán. Để lại cả thành phổ Thanh Hán nổi sóng.

Trưởng tôn của Trần gia, Trần Ngọc Bân rõ ràng bị mất tích. Đồng thời mất tích còn có em trai của lão đại bang Đầu Búa, Vương Ba Tử. Lần này chẳng những người của Trần gia nổi điên, mà lão đại của bang Đầu Búa cũng nổi bão.

Cả thành phố Thanh Hán đều bị phong tỏa, giống như phát hiện ra thành phần khủng bố vậy. Cảnh sát không ngừng điều tra khắp nơi.

Không mất thời gian lâu, bọn họ đã điều tra ra được thiếu gia Trần Ngọc Bân vì theo dõi hai người nữ tử mà bị mất tích. Trong cái đêm theo dõi đó, chẳng những có Trần Ngọc Bân, mà còn có cả Vương Ba Tử của bang Đầu Búa.

Bởi vì hai nữ tử này quá mức mỹ mạo, khiến cho Trần Ngọc Bân và Vương Ba Tử đều động tâm. Nhưng từ lúc hai nữ nhân kia rời khỏi nội thành, thì không thấy trở về nữa. Mà mấy chiếc xe mang theo mười ba người theo dõi hai nữ tử kia, toàn bộ đều biến mất. Tuy đã tìm được người lái xe nhưng không hỏi được thông tin hữu ích nào.

Về sau cảnh sát đã tìm ra ở một chỗ ngoại thành có dấu vết của rất nhiều hài cốt bị hỏa táng rồi bị chôn dưới mặt đất.

Người của Trần gia tức giận, người của bang Đầu Búa cũng rất tức giận. Là ai mà dám động thủ trên đầu thái tuế. Ngay cả Trần thiếu gia của Trần gia và em trai của lão đại bang Đầu Búa cũng bị giết. Chẳng lẽ hai nữ nhân kia được ai giúp đỡ? Nhưng cho dù đối thủ có lợi hại hơn chăng nữa, Trần gia đều không thể buông tha.

## 410. Chương 336: Tiên Cảnh Côn Luân (1+2)

Tuy Trần gia và bang Đầu Búa cũng hoài nghi có phải Trần Ngọc Bân và Vương Ba Tử tự chém giết lẫn nhau, nhưng rất nhanh bọn họ đã bài trừ khả năng này. Dù sao nếu là sống mái với nhau, thì cũng không thể chết hết được.

Lai lịch của Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương rất nhanh bị điều tra ra. Rõ ràng là người của tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh. Hơn nữa Hàn Vũ Tích còn là vợ của Lâm Vân, chủ tịch tập đoàn Vân Môn.

Kết quả này khiến cho Trần gia khó mà tiếp nhận. Việc Lâm Vân đánh tới Trần gia ở Yên Kinh, cha của Trần Ngọc Bân là Trần Uông Sinh cũng biết. Về phần có thể động vào Lâm Vân hay không, thì y không thể làm chủ. Đêm đó y liền báo cáo tin tức điều tra cho lão gia tử của Trần gia, Trần Dĩ Cửu.

Trần Uông Sinh muốn hỏi ý kiến của lão gia tử, có thể xử lý tên Lâm Vân kia hay không. Bởi vì Trần lão gia tử có rất nhiều người quen ở Yên Kinh.

Việc cháu đích tôn của mình, Trần Ngọc Bân bị người giết còn bị đốt cháy, khiến Trần Dĩ Cửu tức giận vô cùng. Liền đưa ra mệnh lệnh, hung thủ cho dù là người của Diêm Vương cũng phải tìm ra cho bằng được.

Nhưng kết quả điều tra khiến cho Trần Dĩ Cửu hít vào một hơi. Nếu như là người của Diêm Vương, ông ta còn nói được vài lời. Nhưng nếu là Lâm Vân làm, ông ta biết mình phải ngay lập tức bỏ đi ý niệm báo thù trong đầu. Còn muốn khẩn cầu bồ tát bảo vệ Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương bình yên vô sự.

Người khác không biết sự lợi hại của Lâm Vân, nhưng ông ta rất tinh tường. Không nói Trần gia của ông ta không thể động vào Lâm gia. Cho dù là là Lâm Vân Trần gia cũng không dám đụng vào.

Nghe nói tổ chức sát thủ Hắc Thủ Băng Đao, đứng thứ ba thế giới, bởi vì bắt cóc Hàn Vũ Tích, đắc tội Lâm Vân, liền bị Lâm Vân giết sạch sẽ. Khiến cho tổ chức kia chỉ còn là lịch sử.

Mấy nghìn ngươi a, cả mấy nghìn người phân bố ở khắp các thành phố đều bị tiêu diệt. Một người có thế lực khủng bố như vậy, Trần gia bọn họ là không thể trêu vào. Cháu trai của mình chọc ai không chọc, lại chọc đúng vào vợ của Lâm Vân.

Gần đây còn nghe nói tên Lâm Vân kia còn là ủy viên danh dự của quân ủy. Thậm chí nghe nói Tần Bang Trung của Tần gia và trưởng tôn của Lý gia, vì đắc tội hắn, đã bị chính người nhà giam cầm.

Trần Dĩ Cử liền ra lệnh, tuyệt đối không cho phép ai tiếp tục điều tra việc này. Còn có, nếu như phát hiện hai nữ nhân kia, thì lập tức tránh xa.

Hành động của Trần gia đương nhiên không thể gạt được lão đại của bang Đầu Búa. Rõ ràng ngay cả trưởng tôn của Trần gia chết đi cũng không dám đi điều tra. Thế lực đằng sau hung thủ kia thật quá lớn.

Tuy nhiên Vương Lặc cũng không đợi lâu, liền biết hai nữ nhân kia là ai. Tuy Vương Lặc chỉ là đại ca xã hội đen ở một thành phố nhỏ như Thanh Nam, nhưng y vẫn rất rõ ràng các nhân vật nổi tiếng thế giới.

Lâm Vân,, trùm xã hội đen nào mà chả biết. Là người trong vòng một đêm đã tiêu diệt cả tổ chức Hắc Thủ Băng Đao. Có thể nói là chó gà không tha. Nguyên nhân chỉ vì Hắc Thủ Băng Đao bắt cóc vợ của hắn là Hàn Vũ Tích. Hơn nữa người gần nhất, lúc người này ở Thanh Hóa, chỉ nói một câu liền khiến cho bí thư tỉnh ủy phải về quê chăn vịt.

Có thể nói, bất luận là phía chính quyền hay là hắc đạo, y, đại ca của băng Đầu Búa cũng không bằng một cọng lông của người ta.

Em trai của mình sao lại đắc tội với loại người như vậy? Còn chọc giận vợ của hắn. Hiện tại, Vương Lặc suy nghĩ không phải là báo thù, mà là bang Đầu Búa xong đời rồi.

Núi Côn Luân.

Thần Sơn đệ nhất của Trung Nguyên.

Núi Côn Luân sở dĩ có thể xưng là Côn Luân Hư, bởi vì trong núi Côn Luân còn có cất dấu tiên cảnh Côn Luân. Mà tiên cảnh Côn Luân vốn không thuộc về Trái Đất. Nơi này là một chỗ Tu Chân thuộc Khôn Truân Giới.

Tiên cảnh Côn Luân ở Khôn Truân Giới đã tồn tại vài ngàn năm. Tuy không ngừng có người tu luyện tới cực hạn rồi phi thăng, nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện đến lúc già rồi trở thành đống cát vàng.

Linh khí thiên địa ở đây càng ngày càng mỏng manh, thiên tài địa bảo cũng dần dần giảm bớt. Hiện tại tu luyện ở Côn Luân tiên cảnh thuộc Khôn Truân Giới, muốn tiến một bước càng thêm khó, nói gì tới việc phi thăng. Trong ba nghìn năm gần đây, đã không còn người nào có thể tu luyện tới cảnh giới có thể phi thăng vào hư không rồi. Thậm chí ngay cả lão tổ Côn Luân có tu vị cao nhất, vẫn còn cách cự ly phi thăng rất xa.

Vì giảm bớt linh khí trong Khôn Truân Giới bị tiêu tán. Vài ngàn năm trước đã có một tu sĩ đại thần thông tạo kết giới ở Côn Luân, nhằm ngăn trở một ít võ giả đi vào tiên cảnh của Côn Luân. Nhưng cho dù như vậy, các tu sĩ ở Khôn Truân Giới cũng không ngừng sinh sôi nảy nở, người càng ngày càng nhiều. Mặc dù cả Khôn Truân Giới, những nơi Tu Chân như tiên cảnh Côn Luân có vô số kể, nhưng linh khí vẫn bị tiêu hao rất lớn.

Trong động Côn Hư của tiên cảnh Côn Luân, một đạo sĩ trung niên khuôn mặt âm trầm, trước ngực còn dính đầy máu tươi. Y chính là người có tu vi cao nhất của tiên cảnh Côn Luan hiện tại, lão tổ Nguyên Anh Ứng Hư Tử. Cũng là tổ sư của Côn Luân.Tu vị của y chẳng những cao nhất trong tiên cảnh Côn Luân, ở cả giới Khôn Truân cũng là cao thủ đỉnh cao.

Y thật không ngờ phân thân Nguyên Anh của mình lại có thể bị diệt. Còn là bị diệt ở Phàm Nhân Giới. Phải biết phân thân Nguyên Anh này của y không giống với phân thân bình thường. Sức chiến đấu của nó không hề thua kém gì một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ.

Tuy thông qua tin tức chiến đấu từ phân thân kia truyền lại, đối thủ cũng là một người tu sĩ. Bởi vì nhờ một loại đan dược tăng cảnh giới trong nháy mắt cùng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ mới có thể chiến thắng. Nhưng tên tu sĩ kia khẳng định cũng bị thương không nhẹ, thậm chí tử vong. Cho dù còn sống chắc tu vị cũng mất hết.

Mà Hỗn Độn Sơn Hà Đồ làm cho y rất khao khát. Một tu sĩ Nguyên Anh sống lâu đến mấy cũng chỉ là hai nghìn năm mà thôi. Cho dù mình có tu luyện ra một phân thân Nguyên Anh thì cũng đã sống được hơn ba nghìn năm rồi. Mắt thấy còn có hai ba trăm năm nữa là mình hóa thành tro bụi. Không nghĩ tới lúc này mình có thể thấy được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

Nếu như chiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ đó, phân thân bị diệt có là gì?

Có lẽ nhờ bản đồ này, nói không chừng mình có thể hoàn thành nguyện vọng phi thăng. Tiên cảnh Côn Luân chỉ là một khu vực tu luyện của Khôn Truân giới mà thôi. Chỉ có y là biết tiên cảnh Côn Luân tuy ở trên Địa Ngục Môn của núi Côn Luân, bị cách một kết giới, nhưng tiên cảnh Côn Luân không nằm trên Trái Đất.

Địa Ngục Môn thật ra là một truyền tống trận tự nhiên, không có cách nào phá hỏng. Chỗ này chính là cánh cửa lui tới của Khôn Truân Giới và Phàm Nhân Giới ở Địa Cầu. Vài ngàn năm trước, tu sĩ đại thần thông bố trí kết giới, là để ngăn cản việc đi lại giữa Khôn Truân Giới và Địa Cầu, đồng thời không để cho linh khí bị tiêu tán.

Khôn Truân Giới lớn hơn Địa Cầu không biết bao nhiêu lần. Là một thế giới chính thức của người Tu Chân. Vốn còn có một cánh cửa nhỏ đi tới tiên cảnh. Nhưng về sau bị biến mất. Giống như tiên cảnh ở Thiên Sơn và Thục Sơn vậy.

Tuy những cánh cửa vào tiên cảnh này bị biến mất. Nhưng tiên cảnh tồn tại là sự thật. Cũng giống như tiên cảnh Côn Luân đi vào Khôn Truân Giới mà thôi. Tuy nhiên, không chỉ ở tiên cảnh Côn Luân vài ngàn năm này không có người nào tu luyện tới cảnh giới phi thăng, mà ngay cả Khôn Truân Giới cũng không có ai.

Tuy cả tiên cảnh Côn Luân đã khống chế cả con đường duy nhất từ Địa Cầu tới Khôn Truân Giới. Nhưng cũng không có ai ngấp nghé nơi này. Bởi vì Địa Cầu là nơi sinh sống của người phàm, có linh khí cực kỳ thiếu thốn. Đi ra đây tu luyện cũng chả có tác dụng gì.

Nhưng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ lại xuất thế, đây là một tin tức cực kỳ chấn động. Hiện tại chỉ có một mình y biết, vô luận như thế nào cũng không thể để người khác biết. Một khi mình chiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, sau đó mượn nhờ năng lực của tấm bản đồ này, rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Cuộc đời này sẽ có hy vọng phi thăng.

Y phỏng chừng tu sĩ có được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ kia, không chết thì cũng tàn tật. Đương nhiên khả năng chết lớn hơn một chút. Một loại đan dược trong thời gian ngắn đã có thể tăng lên mấy cảnh giới, y còn chưa từng nghe nói qua có ai uống loại thuốc đó mà không bị việc gì. Loại đan dược như vậy rất ít ỏi, nhưng lại không trân quý.

Ai lại muốn vì tăng cảnh giới lên mà bị nổ banh xác?

Tuy nhiên tên tu sĩ nhỏ nhoi kai lại có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và đan dược nghịch thiên như vậy. Chứng tỏ hắn nhất định đã tìm được một động phủ thời Thượng Cổ nào đó. Thực không ngờ ở Phàm Nhân Giới lại có sự tồn tại của động phủ Thượng Cổ. Không biết tiểu tư kia còn chiếm được vật gì không. Nghĩ tới trong lòng Ứng Hư Tử càng thêm lửa nóng.

Lúc này, cấm chế ngoài động phủ truyền tới sự ba động. Ứng Hư Tử giật mình nói:

- Vào đi.

- Đệ tử Côn Luân, Môn Thường bái kiến tổ sư gia.

Một tên đạo sĩ chưa tới ba mươi tuổi đi vào, thần sắc rất là cung kính.

- Môn Thường, tu vị của ngươi đã tới Luyện Khí mười tầng rồi à? Tiến độ tu luyện trước mắt thế nào?

Ứng Hư Tử nhìn tay đạo sĩ kia, vẻ mặt ôn hòa hỏi.

Môn Thường tựa hồ có chút thụ sủng nhược kinh. Tổ sư gia rõ ràng dùng ngữ khí hòa nhã như vậy nói chuyện với y, là điều mà y không ngờ tới. Liền vội vàng khom người trả lời:

- Bẩm tổ sư gia, đệ tử ngu dốt, một mực dừng lại ở Luyện Khí mười tầng đã nhiều năm rồi.

Ứng Hư Tử gật đầu nói:

- Hiện tại kết giới Côn Luân thiếu đệ tử trông coi. Ngươi có nguyện ý tới đó canh gác hay không?

Môn Thường vừa nghe như vậy, liền biết việc này chắc có lợi. Mình bị tắc ở Luyện Khí tầng mười nhiều năm như vậy, một chút dấu hiệu tiến bộ cũng không có. Nếu như hiện tại được tổ sư gia coi trọng, nói không chừng còn được ban cho vài viên đan dược. Vậy thì mình nhờ đó có thể tăng tu vị rồi.

Nghĩ tới đây, vội vàng nói:

- Đệ tử nguyện ý.

Ứng Hư Tử tựa hồ biết Môn Thường nhất định sẽ trả lời như vậy, thỏa mãn vuốt râu nói:

- Kết giới này vô cùng trọng yếu. Ngươi chẳng những phải bảo vệ ở đó, còn phải đi tới Phàm Nhân Giới thu thập các tài liệu Tu Chân quý giá. Nếu như vô tình gặp được người có tư chất đặc biệt tốt, thì cũng có thể thu nạp về chúng ta. Nhưng số lượng đệ tử nhất định không được vượt qua bốn người, biết chưa?

- Đệ tử đã rõ.

Môn Thường vội vàng khom người trả lời.

Ứng Hư Tử ném một cái bình ngọc cho Môn Thường nói:

- Trong này có vài viên đan dược có thể cung cấp cho ngươi tu luyện tới Luyện Khí điên phong. Nếu về sau ngươi làm việc tốt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội Trúc Cơ. Trong lúc ngươi bảo vệ nơi này, không cho phép bất kỳ người nào hoặc động vật nào được tiến vào phạm vi Địa Ngục Môn. Một khi phát hiện giết không tha.

Môn Thường tiếp nhận đan dược, hưng phấn tới phát run. Phái Côn Luân có vô số tu sĩ, thật không ngờ việc tốt như vậy lại được giao cho mình.

Thấy Môn Thường đã tiếp nhận đan dược, Ứng Hư Tử lần nữa nói:

- Lúc trước có người bảo vệ kết giới, bởi vì sơ sẩy mà làm mất một bộ Sơn Hà Đồ. Nhiệm vụ của ngươi cũng là đi tìm bản đồ kia về. Bản đồ này tuy không phải là trân bảo gì, nhưng đó là bản đồ địa hình của phái Côn Luân chúng ta. Cho nên nó có ý nghĩa rất quan trọng với phái Côn Luân.

- Còn nữa, bản đồ này bị một tên tu sĩ cấp thấp cướp đi. Tên tu sĩ này phỏng chừng đã chết hoặc là tu vị bị mất hết. Trên người hắn có khả năng có đồ vật của những đệ tử bị giết lúc trước. Ngươi cũng mang theo nó về. Nếu làm tốt, ta sẽ ban thưởng cho ngươi một pháp bảo linh khí thượng phẩm. Đây là ảnh của hắn, ngươi cầm đi mà tìm. Còn nữa, thanh pháp khí thượng phẩm này, ban cho ngươi phòng thân.

Môn Thường tiếp nhận pháp khí thượng phẩm và thẻ ngọc chứa hình ảnh mà tổ sư đưa, tâm tình rất kích động, vội vàng nói:

- Đệ tử nhất định không phụ sự ủy thác của tổ sư.

- Đợi lát nữa ta sẽ giúp ngươi đi ra ngoài. Sau khi ngươi làm xong việc, lập tức bóp nát tấm thẻ ngọc. Ta sẽ buông lỏng kết giới cho ngươi trở về. Sở dĩ ta không tự thân động thủ, bởi vì ta đang tu luyện tới chỗ quan trọng. Khi ngươi làm xong mọi việc, ta sẽ ban thưởng cho ngươi và cho ngươi làm đệ tử của ta.

Ứng Hư Tử quả thực có khổ nói không lên lời. Nếu y có thể đi ra khỏi đây, thì y cần gì an bài Môn Thường đi ra ngoài làm gì.

Chỉ là kết giới muốn mở phải trăm năm sau. Y đương nhiên không muốn đợi lâu như vậy. Nhưng y đã là tu sĩ Nguyên Anh điên phong, dùng chân nguyên thôi động kết giới một lúc vẫn có thể làm được. Nhưng y cũng biết những tu sĩ cao cấp không thể đi qua kết giới đó, mặc dù họ có thể tạo ra một lỗ hổng trong thời gian ngắn.

Tu sĩ ngoài cấp Luyện Khí Kỳ sẽ bị kết giới phá thành mảnh nhỏ. Vô luận tu vị của ngươi cao đến đâu, đều không thể may mắn thoát khỏi. Lúc trước đã có vô số người thử qua.

Tu sĩ Nguyên Anh điên phong có thể tiêu hao tu vị mấy năm để mở kết giới. Nhưng kết giới sau khi mở ra, chỉ có tu sĩ Luyện Khí Kỳ mới có thể ra vào. Mà tu sĩ cao cấp lại không thể được.

Môn Thường nghe thấy mình sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rõ ràng có thể trở thành đệ tử chân truyền của tổ sư, trong lòng kích động đã không thể nói lên lời. Đối với việc bảo vệ kết giới Côn Luân, y vẫn biết một ít. Rất nhiều tu sĩ vô vọng thăng cấp đều khát vọng đi ra kết giới, tới Phàm Nhân Giới hưởng thụ vinh hoa phú quý.

Nhưng kết giới này chỉ có người trông coi mới có thể trăm năm ra vào một lần. Hoặc là được tổ sư Côn Luân mang ra mới được. Người bình thường thì không thể ra vào.

Môn Thường vốn cho rằng tu vị của mình thấp, không có cách nào tiến lên. Không nghĩ tới lại được tổ sư nhìn trúng, lại còn đưa mình tới Phàm Nhân Giới nữa. Còn được ban thưởng đan dược, hứa hẹn Trúc Cơ và tặng pháp bảo. Đây có lẽ là bước ngoặt trong con đường tu luyện của y.

Trong lòng càng thêm quyết định. Sau khi rời khỏi đây, lập tức đi tìm bản đồ địa hình của Côn Luân. Đoạt lấy những đồ vật của các sư huynh trông coi kết giới lúc trước. Sau đó tu luyện tới tầng thứ mười hai. Lúc trở về lão tổ sẽ giúp mình Trúc Cơ. Sau khi Trúc Cơ chính là đệ tử chân truyền của Côn Luân.

Nói không chừng Tiêu sư tỷ sẽ có cái nhìn khác về mình, nhỡ đâu lại lấy được lòng mỹ nhân.

Ứng Hư Tử nhìn bộ dáng xuất thần của Môn Thường, liền ho khan một tiếng, mới khiến Môn Thường hồi phục tinh thần.

Lão tổ Côn Luân thấy Môn Thường hiểu rõ ý của mình, không do dự nữa dẫn theo Môn Thường tới vị trí kết giới.

- Môn Thường, sau khi ngươi rời khỏi đây thì tới xung quanh Địa Ngục Môn tìm kiếm cẩn thận xem. Nếu như không thấy gì thì đi tìm người trong ảnh này trước.

Tổ sư Côn Luân nói xong, lấy một cái búa cực lớn bổ vào kết giới.

Vài tiếng uỳnh uỳnh vang lên, kết giới vốn chắc chắn vô cùng đã xuất hiện vết nứt.

Một khối áp lực cường đại phản về khiến cho lão tổ Côn Luân nhổ ra mấy ngum máu tươi. Không kịp chữa thương, lập tức nói:

- Nhanh đi ra ngoài, nhanh.

Môn Thường không nhiều lời, liền chui qua vết rách. Vết rách này đảo mắt biến mất vô ảnh vô tung.

Lúc đi ra Môn Thường liền nhớ tới cảnh lão tổ Côn Luân không ngừng thổ huyết, trong lòng rất kinh dị. Nếu lão tổ có thể tùy lúc ra vào, vì sao khi tống mình ra ngoài lại vất vả như vậy? Bản đồ mà lão tổ cần tìm về kia có thực sự chỉ là một pháp khí bình thường hay không?

Môn Thường không nghĩ ra nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên đối với y mà nói, có thể Trúc Cơ đã là sự kinh hỉ cực lớn rồi. Cần gì phải suy nghĩ những cái khác?

Nhưng Môn Thường vừa đi ra đã bị cảnh vật trước mắt làm cho chấn kinh. Chỗ này rõ ràng từng có dấu vết chiến đấu của tu sĩ cấp cao. Tuy Môn Thường chỉ mới là Luyện Khí Kỳ, nhưng ở lâu trong Tu Chân Giới, y vẫn nhận ra đây là dấu vết chiến đấu. Dựa theo vết tích này, không thể là đệ tử Luyện Khí Kỳ được. Mà phải là các tiền bối từ Kết Đan Kỳ trở nên chiến đấu.

Không phải tổ sư đã nói chỉ có đệ tử Luyện Khí Kỳ mới đi ra ngoài được sao? Chẳng lẽ ở bên ngoài còn có đệ tử Kết Đan Kỳ? Cho dù trong tiên cảnh Côn Luân cũng không có mấy vị tiền bối Kết Đan Kỳ. Một vị tiền bối Kết Đan Kỳ sao có thể ở đây trông giữ kết giới được?

Qua những dấu vết chiến đấu này, có thể lờ mờ cảm thấy thời gian không phải rất dài. Nhưng lại không thể khẳng định.

## 411. Chương 337: Cô Gái Ở Núi Cửu Hoa

Đã không nghĩ ra thì không cần phải suy nghĩ. Môn Thường đi tới bốn phía kiểm tra một chút. Cuối cùng tìm được động phủ của đạo trưởng Lưu Vu. Liền bố trí vài trận pháp cấp thấp ở bên ngoài, rồi mới đi vào.

Môn Thường đã kiểm tra cả cốc Tử Vong của núi Côn Luân mấy lần. Ngoại trừ có vài dấu vết chiến đấu và xương cốt động vật ra, không còn trông thấy gì khác. Xem ra người mà mình muốn tìm không còn ở chỗ này. Theo như lời của tổ sư nói, người kia không chết cũng trở thành một tên phế nhân. Mình chỉ cần đi ra ngoài tìm kiếm là được.

Mà không biết người này là ai, dám tới Địa Ngục Môn của tiên cảnh Côn Luân để trộm đồ, thật là đáng chết. Hắn phải cảm thấy may mắn vì là mình tới. Nếu là lão tổ, ông ấy chỉ cần quét thần thức một cái, tên kia làm gì còn chỗ ẩn nấu. Tuy nhiên mình còn có hình vẽ trong tay, sớm muộn gì cũng tìm được người này mà thôi. Lão tổ cũng không quy định thời gian bao lâu, chỉ cần tìm được là tốt rồi.

Môn Thường sắp xếp lại đồ vật trong động phủ. Cũng lười quét dọn, liền rời đi núi Côn Luân. Y muốn vừa tìm người trên ảnh, giết hắn rồi lấy lại những thứ hắn cướp được. Vừa dùng đan dược của lão tổ cho để tu luyện tới Luyện Khí tầng thứ mười hai. Rồi về tiên cảnh Côn Luân để lão tổ Trúc Cơ là vừa.

Vốn y không còn hy vọng gì với việc tu luyện. Nhưng nhờ được tổ sư thưởng thức, giao cho nhiệm vụ đặc biệt này. Khiến y lại trỗi dậy hy vọng tiến lên cảnh giới cao hơn. Điều này khiến cho Môn Thường đến tân bây giờ còn không thể tin đó là sự thật. Cho nên y càng bức thiết tìm tấm bản đồ kia.

Môn Thường đã đi ra núi Côn Luân được một tháng. Một tháng này, hắn liên tục hỏi thăm xem có ai biết người trên bức ảnh hay không, nhưng không có một ai biết.

Về sau y liền học sử dụng máy tính, rồi đưa ảnh chụp lên mạng. Nhưng đến hiện tại vẫn không có tin tức phản hồi trở về. Lúc này Môn Thường mới biết, việc tìm kiếm này không phải là đơn giản.

…..

Núi Cửu Hoa.

Một trong bốn ngọn núi lớn của Phật giáo Trung Nguyên. Nơi này chính là ngọn núi thứ mười một mà Môn Thường đã hỏi thăm. Y cho rằng, nếu người kia là tu sĩ, thì chắc chắn phải cần một nơi tu luyện. Mà những nời có thể tu luyện, ngoại trừ sông núi ra, thì còn ở đâu được nữa. Bởi vì linh khí ở các nơi khác quá mỏng manh. Kém xa so với tiên cảnh Côn Luân. Môn Thường cho rằng tới những ngọn núi có linh khí nồng hậu vẫn dễ kiếm hơn.

Bởi vì núi Cửu Hoa là ngọn núi nổi tiếng của Trung Nguyên, linh khí ở nơi này cũng không tệ. Nên Môn Thường mới tới đây tìm kiếm. Còn có một nguyên nhân, đó là y muốn một bên tìm kiếm, một bên tu luyện. Một nơi không có linh khí thì không thể tu luyện được.

Tuy mỹ nữ ở Phàm Nhân Giới này không ít, nhưng có thể vào mắt của Môn Thường không nhiều lắm. Nữ tử ở thế giới này quá mức tục khí, không có chút tiên khi nào cả. So với sư tỷ của y, thì kém xa nhiều lắm. Ý định tới Phàm Nhân Giới kiếm mấy mỹ nữ chơi đùa cũng dần phai nhạt.

Nhưng hôm nay ở núi Cửu Hoa, Môn Thường lại phát hiện ra một nữ tử vừa ý của y. Tục khí trên người cô nàng này rất mỏng. Thậm chí còn có một loại linh tính nhàn nhạt. Môn Thường khẳng định đây không phải là một người Tu Chân. Có lẽ là do cô ta tu luyện một công pháp cùng loại nào đó.

Nữ tử này đã khiến y chú ý.

Cho nên vừa trông thấy nữ tử kia, y liền bất động thanh sắc đi theo sau. Nữ tử mặc áo hồng này chỉ đeo một cái túi du lịch. Trong quá trình leo núi, bước chân rất nhẹ nhàng, chứng tỏ công phu không thấp.

Hơn nữa, tới miếu thờ nào, vô luận là lớn hay nhỏ, cô ta đều đi vào đó thắp hương cúng bái. Sau đó thì quăng một ít tiền nhang đèn. Môn Thường không dám đi quá gần, nhưng cũng lờ mờ nghe thấy nữ tử này lúc cúng bái, có nhắc tới tên một người nam tử Lâm Vân nào đó.

Môn Thường nghĩ thầm, chắc nam nhân đó là người trong lòng của nữ tử này. Nhưng cô ta còn là xử nữ, ở giữa lông mi luôn có một vẻ u sầu nào đó. Giống như gặp phải một việc gì không giải quyết được vậy.

Tuy không biết cô gái này đang suy nghĩ cái gì, nhưng Môn Thường cho rằng cô gái này xứng đôi với mình. Mặc dù công pháp mà mình tu luyện không liên quan gì tới song tu. Nhưng đã đến Phàm Nhân Giới, cũng nên tìm một người bạn gái a. Bằng không, nếu như tìm mấy năm mà không tìm thấy người tu sĩ kia, chẳng phải mình cứ cô đơn cả đời như vậy?

- Chào cô, tôi tên là Môn Thường. Đây là lần đầu tiên tôi tới núi Cửu Hoa này. Tôi có thể làm quen với cô được không?

Mặc dù Môn Thường mới tiến vào Phàm Nhân Giới hơn một tháng, nhưng đối với chuyện tiếp cận nữ giới, y vẫn là hạ bút thành văn.

Cô gái này nhìn nhìn người thanh niên đang tới gần mình. Thanh niên này có khuôn mặt khá dễ nhìn. Trên người y có một loại khí chất thoát tục gì đó, khiến cho người ta có một cảm giác rất nhẹ nhàng.

Tuy nhiên cô gái này vẫn nhíu mày. Mặc dù người thanh niên kia có khí chất không tôi, nhưng y lại là một người xa lạ. Cô ta không có thói quen nói chuyện với nam tử xa lạ lắm.

Môn Thường thấy cô gái này không trả lời, mà chỉ nhíu mày, trong nội tâm càng vui mừng. Y cũng không thích loại con gái vừa nhìn thấy người lạ đã vui vẻ làm quen. Xem ra cô gái này rất có gia giáo.

Nghĩ tới đây, y liền mỉm cười, không tiếp tục nói chuyện nữa, mà chỉ giơ tay khẽ vuốt trán một cái.

Lúc này có hai gã thanh niên đang định xuống núi. Lúc đi qua cô gái kia, thân thể của bọn họ bỗng nhiên nghiêng một cái. Giống như cố ý lao vào cô gái đó vậy.

Cô gái này vốn không thoải mái khi có nam tử xa lạ bắt chuyện. Đang muốn rời đi, không nghĩ tới hai tên thanh niên kia lại muốn sàm sỡ mình.

Thân thể của cô ta lóe lên, nhấc chân đá một cước. Đá văng hai tên thanh niên muốn sàm sỡ mình kia.

- Cô làm gì vậy? Cha mẹ cô không dạy cô sao? Con gái mà lại tùy tiện động chân động tay đánh người khác như thế à?

Hai tên nam tử bị đá văng liền quỳ rạp xuống mất đất, thiếu chút nữa rơi xuống núi. Nếu bị rơi xuống cái núi Cửu Hoa này cũng không phải là chuyện đùa. Một tên nam tử mặt đen đứng lên, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm vào cô ta. Khuôn mặt của y vốn đen, vừa tức giân, khuôn mặt càng thêm đen.

Vừa rồi lúc hai người bọn họ đi ngang qua cô gái này, tự nhiên bọn họ bị nghiêng người rồi đụng vào cô ta. Đó hoàn toàn không phải là cố ý. Đang định nói lời xin lỗi thì thật không ngờ cô gái này đã trực tiếp đá bọn họ rồi. Nếu không phải bọn họ còn có chút công phu, thì có lẽ đã rơi xuống núi.

Bởi vì căn bản không phải cố ý, cho nên một tên mới tức giận quát lớn.

Vốn định đạp bọn chúng rồi thì thôi, rõ ràng bọn chúng còn đứng dậy nói tới cha mẹ của mình, cô gái này càng thêm tức giận. Mình thế nào thì liên quan gì tới cha mẹ.

Khóe miệng của Môn Thường lộ ra vẻ tiếu dung không dễ phát giác. Chủ động ngăn cản trước người cô gái:

- Hai ngươi cút đi mau. Thật không biết xấu hổ là gì. Giữa ban ngày ban mặt đùa giỡn con gái nhà lành, còn lên tiếng nhục mạ người khác nữa. Nếu không đi thì đừng trách tôi không khách khí.

Hai tên nam tử vốn chỉ định chửi một câu rồi không so đo với nữ nhân, còn là một mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng thật không ngờ, cô gái kia còn chưa nói gì, thì người bên cạnh đã chủ động đi ra nói bọn họ cút đi rồi. Tên nam tử mặt đen sao có thể chịu được, liền giơ tay tung quyền về phía Môn Thường.

Môn Thường thấy lời của mình đã có tác dụng kích thích tên nam tử kia, cũng giơ tay trả về một quyền. Hai người đều bị trúng chiêu, tựa hồ là ngang sức ngang tài. Nhưng Môn Thường chỉ làm bộ, mà tên nam tử kia thực sự bị trúng một quyền.

Đang tức giận cho nên hai tên này đều xông vào đánh Môn Thường. Kết quả ba người liền loạn thành một đoàn.

Sự tình là do nữ tử gây ra, cho nên cô ta không chủ động rời đi. Đành phải nhìn ba người đấm đá nhau. Đồng thời âm thầm trách cứ người thanh niên kia nhiều chuyện. Nhưng trong lòng cũng có chút cảm kích, vì y giúp mình nói chuyện, còn chủ động đi lên chống lại hai người kia.

Ba người đánh nhau một lúc, cuối cùng đều kiệt sức. Rồi bị người ven đường tách ra.

Lúc này ba người đã chồng chất vết thương, quần áo rách tả tơi. Trên người Môn Thường thì không ngừng chảy máu. Khiến cho người xung quanh đều cảm thấy kỳ quái. Ba người này chỉ tay đấm chấn đá, thì người thanh niên này lấy đâu ra nhiều miệng vết thương như vậy?

Hai người bị oan kia hung dữ nhìn thoáng qua Môn Thường và cô gái, liền đi xuống núi.

Cô gái này thấy Môn Thường vì chuyện của mình mới bị đánh thành như vậy, nên cũng không tốt rời đi. Liền lấy băng gạc trong túi đưa cho Môn Thường.

Môn Thường nhếch miệng cười tựa hồ rất đau đớn vậy. Tuy nhiên đảo mắt y đã trở thành bình thường. Cũng không yêu cầu cô gái này giúp y băng bó. Mà là ngồi xuống một chỗ rồi tự băng bó vết thương. Nhưng vẫn hỏi:

- Tôi tên là Môn Thường, không biết cô nương tên là gì?

Cô gái này trông thấy Môn Thường không giống như một nam tử có tâm cơ. Hơn nữa vừa rồi y rõ ràng không phải là đối thủ của hai nam tử kia, nhưng vẫn chủ động ra tay giúp đỡ mình, thậm chí còn bị thương. Có lẽ đây là một người nhiệt tâm. Do dự một lát mới nói:

- Tôi tên là Mông Văn.

## 412. Chương 338: Lừa Gạt

Tuy Môn Thường chỉ là Luyện Khí tầng mười, nhưng vốn xuất thân trong danh môn Côn Luân. Lúc còn Luyện Khí tầng mười đã tu luyện ra được thần thức. Mặc dù chỉ có thể xem trong phạm vi năm trăm mét, nhưng phạm vi như vậy đã mạnh hơn các môn phái khác nhiều lắm. Ở các môn phái khác, phải tới Trúc Cơ mới làm được như vậy.

Bởi vì Môn Thường cứ tiếp cận, Mông Văn lại có hảo cảm vì y giúp mình vừa nãy. Nên đồng ý cùng Môn Thường đi ngắm cảnh núi Cửu Hoa.

Tuy Mông Văn không quá nguyện ý qua đêm ở chân núi. Nhưng là vì phải giúp Môn Thường giới thiệu phong cảnh núi Cửu Hoa, nên mới làm trễ nải thời gian. Chỉ có thể ở chân núi qua đêm nay.

Mông Văn rất ít chủ động hỏi chuyện của Môn Thường. Mà Môn Thường cứ thao thao bất tuyệt giới thiệu về y. Y nói là y là một con mọt sách. Bởi vì ít đi ra ngoài nên không hiểu nhiều sự đời lắm.

Mông Văn thấy ở cùng một người xa lạ trong một căn khách sạn, là chuyên không nên. Nhưng cũng may du khách trong khách sạn này khá nhiều, không phải chỉ có hai người bọn họ. Mà nàng mới chỉ quen Môn Thường mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Mông Văn liền bình tĩnh lại.

Môn Thường nghĩ thầm, hôm nay đã tiếp cận được cô gái tên là Mông Văn này. Chỉ cần chậm rãi sử dụng thủ đoạn, không sợ cô ta không rơi vào tay mình.

Mông Văn thì thở dài. Nàng rất áy náy, cảm thấy đi ngắm cảnh với một người nam tử xa lạ như vậy, là có lỗi với Lâm Vân. Nhưng nàng cũng biết cách làm của mình không có gì không đúng. Chỉ là suy nghĩ này càng trở nên mãnh liệt.

- Lâm Vân…

Mông Văn thấp giọng gọi một tiếng, áp chế sự nhớ nhung trong lòng. Lúc ở công ty, nàng còn suốt ngày bận rộn, không có thời gian suy nghĩ tới hắn. Hiện tại rảnh rỗi hơn, thì suy nghĩ về hắn càng thêm mãnh liệt.

Hôm nay mình chẳng những cùng nam tử khác thăm quan núi Cửu Hoa, mà còn cùng y đi vào ở một khách sạn. Tuy hai phòng cách nhau khá xa. Nhưng Mông Văn vẫn có cảm giác day dứt trong lòng. Cho nên Mông Văn quyết định ngày mai sẽ tách Môn Thường ra, cho dù y tạo cho nàng ấn tượng tốt.

Môn Thường đương nhiên không nghĩ như Mông Văn. Với y mà nói, kế hoạch hôm nay coi như là thành công. Y đã dùng thủ đoạn khiến hai người nam tử kia ngã về Mông Văn. Sau đó thì diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân. Lại làm bộ bị thương, chiếm được mỹ nữ đồng tình. Cuối cùng là có cơ hội đi dạo ngắm cảnh với Mông Văn.

Giờ đây Môn Thường đang sử dụng thần thức của y để quan sát Mông Văn. Y hy vọng Mông Văn tắm rửa để mình có thể nhìn lén. Y cũng biết ở một nơi ẩm ướt như vậy, khả năng Mông Văn tắm rửa là không lớn, nhưng vẫn không loại bỏ được suy nghĩ đó.

Mông Văn sẽ không tắm rửa ở đây. Không chỉ nói không khí ở chỗ này rất ẩm ướt. Nàng cũng không có ý tắm rửa gì cả. Cho dù muốn tắm rửa cũng phải tới một khách sạn lớn. Hiện tại nàng đang cầm một cái gương, nhưng không phải để soi gương, mà là nhìn bức ảnh đằng sau nó. Ánh mắt của nàng rất ôn nhu.

Môn Thường không biết vì sao Mông Văn muốn xem đằng sau cái gương. Trong lòng y còn đang âm thầm buồn cười. Nhưng khi thần trí của y phóng tới cái gương của Mông Văn, y đột nhiên sững sờ, ngay cả hô hấp cũng trở nên ồ ồ.

Tấm ảnh ở đằng sau tấm gương kia chính là ảnh của người mà mình đang muốn tìm. Mông Văn rõ ràng quen biết với người đó. Thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn công phu. Môn Thường nghĩ tới đây, lập tức cười to.

Không ngờ mình lại gặp được chuyện tốt như vậy.

Y định đợi sáng mai hành động, nhưng trong lòng háo hức, thật sự nhịn không được. Liền đi tới căn phòng của Mông Văn. Vật đã đến tận tay rồi còn phải chờ đợi, thì chẳng khác gì chém y một đao.

Tiếng gõ cửa vang lên, Mông Văn liền tỉnh hồn. Đã trễ như vậy rồi còn ai có tới gõ cửa phòng mình nữa? Nếu không phải khách sạn này có rất đông người ở trọ, thì đúng là làm cho người ta sởn tóc gáy.

- Ai vậy?

Mông Văn vội cất đi cái gương.

- Tôi là Môn Thường. Lúc chiều tôi có vài việc muốn hỏi cô, nhưng lại quên mất. Đến bây giờ mới nhớ ra. Cô có thể mở cửa cho tôi vào được không?

Môn Thường kiên nhẫn nói.

- Vậy à, nhưng có chuyện gì sáng mai hỏi không được sao. Tôi sắp đi ngủ rồi.

Mông Văn bỗng cảnh giác. Đã muộn như vậy rồi, mà Môn Thường còn tới phòng của nàng làm gì?

- Chỉ là vài việc nhỏ muốn hỏi luôn thôi mà. Nếu cô sắp đi ngủ thì thôi vậy.

Môn Thường đành phải tùy ý nói.

- Nếu gấp thì anh hỏi luôn đi.

Mông Văn nói vậy nhưng không có ý mở cửa.

Môn Thường hận đến ngứa răng, nhưng cũng không có biện pháp nào. Đành phải nói:

- Cô đã từng đi qua núi Côn Luân chưa?

- Tôi chưa, làm sao vậy?

Mông Văn rất kỳ quái vì sao Môn Thường bỗng nhiên hỏi về núi Côn Luân. Nàng cũng tính toán đi tới đó một chuyến, nhưng chưa có cơ hội mà thôi.

- Ừ, nếu chưa đến đó thì thôi vậy. Tôi còn tưởng rằng cô đã đi qua nhiều ngọn núi nổi tiếng, trong đó có cả núi Côn Luân. Nên mới hỏi cô về núi Côn Luân. Tôi có một người thân thích tên là Lâm Vân, mất tích đã lâu. Nghe nói cậu ta mất tích ở núi Côn Luân nên tôi mới thử hỏi cô xem. Nếu cô chưa đi qua đó, thì ngày mai tôi đành phải mua một tấm bản đồ vậy.

Môn Thường nói xong xoay người, làm bộ phải ly khai.

Cửa bỗng mở.

- Anh quen người tên Lâm Vân à?

Mông Văn mở cửa hỏi, vẻ khẩn trương lộ rõ trên mặt.

Nhìn Mông Văn như vậy, Môn Thường liền đoán hai người này có gian tình. Nên ra vẻ tùy ý nói:

- Lâm Vân là em họ của tôi, sao tôi có thể không biết cậu ấy. Cô cũng quen biết cậu ấy à? Thật là trùng hợp.

Mông Văn hơi kỳ quái. Cho tới bây giờ, nàng còn chưa nghe Lâm Vân nói tới hắn có một người anh họ nào. Nhưng có khả năng do mình tiếp xúc với hắn không nhiều lắm, nên không biết hắn cũng có một người anh họ.

- Cô xem tấm hình này đi.

Môn Thường lấy tấm ảnh chụp của Lâm Vân ra. Nhưng không nói đây là hình của ai. Y muốn xem biểu lộ của Mông Văn khi nhìn thấy tấm hình này. Bởi vì hiện tại Môn Thường vẫn chưa chắc chắn người trong tấm hình đó có phải là Lâm Vân hay không.

- Đúng là ảnh của Lâm Vân rồi. Nhưng nếu anh là anh họ của Lâm Vân, vì sao phải cầm hình của anh ấy để đi tìm? Chẳng lẽ anh chưa từng gặp qua Lâm Vân sao?

Mông Văn nhìn thấy tấm ảnh của Lâm Vân, liền tin Môn Thường là anh họ của Lâm Vân.

- Ừ, hiện tại tôi đang tìm cậu ấy, cô có biết cậu ấy đang ở nơi nào không?

Môn Thường vì quá kích động, lại quên mất câu hỏi của mình có vấn đề.

Mông Văn là người có tâm tư rất tinh tế và trải đời. Những nữ nhân bình thường khó có thể so sánh. Nên vừa nghe thấy câu hỏi của Môn Thường, nàng liền nghi ngờ. Không phải Môn Thường vừa nói Lâm Vân đi tới núi Côn Luân rồi mất tích ở đó, vì sao bây giờ lại hỏi Lâm Vân đang ở đâu?

Vì nghi ngờ nên Mông Văn hỏi:

- Vừa nãy anh nói Lâm Vân đã đi tới núi Côn Luân mà? Sao anh biết anh ấy đi núi Côn Luân?

Môn Thường nghe Mông Văn hỏi vậy, liền cả kinh. Biết mình vừa có sơ hở. Cũng may cô nàng Mông Văn này không nghi ngờ thêm, tranh thủ thời gian bổ sung:

- Tôi đã đi tới nhà của em họ. Em họ không có ở nhà. Mà người nhà của cậu ấy nói rằng cậu ấy có khả năng đi tới núi Côn Luân. Tôi còn tưởng cô quen biết Lâm Vân nên biết chỗ của cậu ấy?

Mông Văn lại nổi lên lòng nghi ngờ. Tay Môn Thường này quen Lâm Vân là chuyện rất bình thường. Nhưng cũng quá trùng hợp đi. Mình vừa lấy tấm ảnh của Lâm Vân ra xem, Môn Thường đã xuất hiện trước cửa phòng mình rồi. Rõ ràng còn hỏi về Lâm Vân. Vì sao không thấy y hỏi sớm. Mình và y đi ngắm cảnh cả ngày cơ mà?

Mông Văn trải đời nhiều hơn tay Môn Thường này nhiều lắm. Muối nói về tâm kế, Môn Thường nhất định không phải là đối thủ của Mông Văn. Hiện tại Mông Văn đã hoài nghi Môn Thường, nên nàng tỉ mỉ suy nghĩ từng hành động của Môn Thường lúc trước.

Trùng hợp đầu tiên là chuyện hai người nam tử ngã về phía mình. Khi ba người này đánh nhau, vì sao Môn Thường lại bị nhiều vết thương đến chảy máu như vậy? Ba người dùng tay chân đấm đá, bị thương cũng chỉ là những vết bầm tím mà thôi.

Trùng hợp thứ hai là lúc mình lấy ảnh chụp của Lâm Vân để xem, mình cũng có cảm giác lờ mờ bị theo dõi. Lúc đó mình còn chưa để ý, hiện tại suy nghĩ kỹ thì cảm giác đó rất chân thực. Nàng luyện võ nhiều năm như vậy rồi, độ mẫn cảm ít nhiều cũng tăng lên. Cộng thêm việc Môn Thường đúng lúc xuất hiện như vậy, Mông Văn khó có thể giảm bớt hoài nghi.

Tuy không biết sự tồn tại của thần thức, nhưng Mông Văn lại biết có rất nhiều cao thủ, có thể nghe được tiếng người nói chuyện từ khoảng cách xa. Có khả năng là lúc mình cúng bái, nhắc tới tên Lâm Vân, rồi bị người này nghe thấy.

- Cô không sao chứ?

Môn Thường thấy Mông Văn ngẩn người, liền nhắc nhở.

Mông Văn lập tức phục hồi tinh thần, khéo léo nói:

- Tôi không sao. Tôi còn tưởng Lâm Vân còn đang ở Kim Môn, quê của anh ấy. Không ngờ anh ấy đã tới núi Côn Luân rồi.

- Cô từ Kim Môn tới đây à?

- Đúng vậy. Tôi tới đây là để du lịch. Lúc đầu tôi cũng định đi núi Côn Luân cơ. Nhưng lúc đi qua núi Cửu Hoa, tôi thấy phong cảnh ở đây khá đẹp, nên mới nán lại. Rồi gặp anh ở đây, còn là anh họ của Lâm Vân nữa. Thật là trùng hợp.

Môn Thường mừng thầm trong lòng. Nguyên lai quê của Lâm Vân là ở Kim Môn. Có vị trí chính xác thì tìm kiếm dễ dàng hơn rất nhiều.

## 413. Chương 339: Nhảy Xuống Núi

Mông Văn bên ngoài nói vậy, nhưng bên trong đã trầm xuống. Hiện tại đã xác định người này không phải là anh họ của Lâm Vân. Y tiếp cận mình là có mục định khác. Chắc là muốn thông qua mình để tìm được Lâm Vân. Huống hồ từ Kim Môn tới núi Côn Luân, có qua núi Cửu Hoa như mình nói đâu. Tay Môn Thường này rốt cuộc là ngu xuẩn hay là tự cho là thông minh? Ngay cả điều này cũng không biết?

Mà kinh nghiệm của mình vẫn không đủ, quá dễ dàng tin tưởng người khác.

Nhưng Mông Văn không ngờ rằng, Môn Thường tiếp cận nàng vốn không phải vì Lâm Vân. Thuần tùy là vì muốn tán tỉnh nàng làm bạn gái mà thôi. Chuyện của Lâm Vân là về sau Môn Thường mới phát hiện.

Hiện tại Mông Văn đã biết mình gặp phiền toái. Thông qua những hành động của Môn Thường. Như nhìn được mình làm gì trong phòng, thậm chí còn thấy được ảnh chụp sau tấm gương. Một người như vậy tuyệt đối là cao thủ nội gia chân chính. Mình không phải là đối thủ của y.

Môn Thường không ngờ rằng Mông Văn đã phát giác ra được tâm tư của y. Tiếp tục nói dối nàng:

- Có vẻ như cô rất quen với em họ tôi thì phải?

- Biết chứ. Chúng tôi thường xuyên đi ra ngoài ăn cơm với nhau.

Mông Văn định nói mình không quen với Lâm Vân lắm. Nhưng Môn Thường đã biết mình mình có ảnh của Lâm Vân. Cho nên nếu nói như vậy, y khẳng định sẽ không tin tưởng.

- Anh có chuyện gì cần tìm Lâm Vân à?

Mông Văn rất muốn biết Môn Thường tìm Lâm Vân để làm gì. Tuy trái tim đập thình thịch, nhưng bên ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh nói.

Môn Thường đã nhận ra trái tim của Mông Văn đập nhanh hơn bình thường. Mặc dù hơi nghi ngờ, nhưng y lại không cho rằng Mông Văn đã phát hiện ra. Với một người có tướng mạo xinh đẹp và khí chất thanh tú như Mông Văn, Môn Thường vẫn rất thưởng thức.

Tuy rất muốn bắt luôn nàng ta, nhưng lại sợ hành động này của mình sẽ khiến đối phương phản cảm. Hiện tại Mông Văn cũng quen biết Lâm Vân, vậy thì dễ làm hơn. Mình có thể thông qua chuyện của Lâm Vân, tiếp cận nàng ta. Nhưng phải suy nghĩ kế hoạch cẩn thận, không thể để cho Mông Văn nghi ngờ.

- À, có chuyện gì đâu. Tôi rất ít khi đi ra ngoài. Lần này đi tìm em họ Lâm Vân, coi như vừa du lịch, vừa giúp gia đình cậu ấy tìm tung tích của Lâm Vân. Ở trong nhà mãi cũng chán, đi ra ngoài cho khuây khỏa. Luc bé, tôi và em họ rất thân nhau. Nhiều năm không gặp rồi, cũng hơi nhớ nó.

Môn Thường cười, lấy cớ nói.

Hiện tại y chỉ biết quê của người mà mình muốn tìm là ở Kim Gia. Nhưng không biết bây giờ hắn đang ở đâu. Xem ra cô nàng Mông Văn này cũng không biết. Nhưng Mông Văn có vẻ quen biết nhiều với hắn, mình có thể thông qua trò chuyện, tìm hiểu thêm được nhiều tin tức. Mà theo như biểu lộ của Mông Văn, tay Lâm Vân kia có vẻ chưa chết. Đoán chừng hắn đang trốn ở chỗ nào đó chữa thương rồi.

Không biết võ công mà Mông Văn học có phải là từ tên Lâm Vân kia hay không? Võ công của cô nàng này kém cỏi như vậy, chứng tỏ tay Lâm Vân kia cũng không hơn là bao nhiêu. Có lẽ hắn không phải là người Tu Chân. Môn Thường từng nghe nói người luyện công phu nội gia tới mức tận cùng sẽ tương đương với Trúc Cơ Kỳ. Đoán chừng tay Lâm Vân kia chỉ luyện công pháp nội gia tới mức tinh thâm mà thôi. Công thêm lão tổ đã nói tu vị của hắn đã mất hết, nên mình không cần phải lo lắng.

- Tôi biết em họ đã đi tới núi Côn Luân, nhưng tôi lại không biết đường tới đó. Tôi tưởng cô đã đi rất nhiều nơi, cho nên mới tới đây hỏi đường. Nếu cô cũng đã có ý định đi tới núi Côn Luân, vậy thì ngày mai chúng ta khởi hành luôn nhé.

Môn Thường nói xong, chúc mấy câu ngủ ngon rồi trở về phòng.

Y biết không nên hấp tấp làm việc, cần làm từng bước một. Nhưng y lại không biết, kinh nghiệm xã hội của y kém xa so với Mông Văn. Nên nói chuyện có trăm ngàn chỗ hở. Bởi vậy mà Mông Văn mới phát hiện y không phải là anh họ của Lâm Vân.

Sau khi Môn Thường rời đi, Mông Văn liền rơi vào mâu thuẫn. Tuy biết Môn Thường không có ý tốt gì đối với mình. Nhưng y còn chưa ngả bài. Một khi y ngả bài với mình, mình sẽ không phải là đối thủ của y.

Lúc trước còn chưa biết, nên cảm thấy Môn Thường là người tốt. Nhưng hiện tại, đã có lòng nghi ngờ, thì phát hiện ánh mắt của Môn Thường khi nhìn về phía mình, luôn có một tia dục vọng. Mông Văn rùng mình một cái, Môn Thường không có ý tốt gì với Lâm Vân. Nói không chừng y cũng đã tính kế với mình.

Việc duy nhất mà mình có thể làm hiện giờ, là lập tức rời đi mà không để cho Môn Thường biết được. Rồi gọi điện thoại cho Lâm Vân, nói cho anh ấy biết, có người đang tìm truy lùng anh ấy.

Mông Văn là một nữ nhân quyết đoán. Nên nghĩ là làm. Mông Văn lặng lẽ rời khỏi khách sạn. Nàng tính toán chạy cả đêm để Môn Thường không tìm thấy.

Hiện tại Môn Thường rất đắc ý. Chẳng những tìm được người kia, biết hắn tên là Lâm Vân, còn quen với một cô gái mà khiến y vừa ý. Với thủ đoạn của mình, nói không chừng chỉ cần vài ngày, cô gái này sẽ trở thành người ấm chăn cho mình. Lâm Vân phải không, hừ, ngươi cướp đoạt đồ vật của phái Côn Luân. Hiện tại lão tử chẳng những muốn giết ngươi lấy về đồ đạc, còn muốn thu nhận cả nữ nhân của ngươi nữa.

Nghĩ tới đây, Môn Thường chỉ muốn cười to một tiếng. Thần thức tùy tiện quét tới căn phòng của Mông Văn. Y muốn biết cô nàng kia lúc ở một mình có làm những chuyện khiến nam nhân sôi sục không.

Nhưng sắc mặt của Môn Thường lập tức thay đổi. Mông Văn rõ ràng không có ở trong phòng cuả cô ta.

Môn Thường lập tức lao ra ngoài, phóng thần thức kiểm tra xung quanh khách sạn. Y lập tức nhìn thấy Mông Văn đang vội vàng chạy xuống núi. Đảo mắt đã thoát khỏi phạm vi thần thức của y. Môn Thường lập tức đoán ra Mông Văn đã hoài nghi mình giả mạo. Liền không do dự đuổi theo.

Nhẹ nhàng không được thì mạnh tay vậy. Môn Thường cũng không tin, một khi Mông Văn bị mình cưỡng chế lên giường, cô ta còn không nghe lời mình.

- Mông Văn, cô muốn đi đâu vậy?

Môn Thường chặn trước mặt Mông Văn, cười lạnh hỏi.

Nhìn Môn Thường chắn đường của nàng, sắc mặt của Mông Văn trở nên trắng bệch. Nàng chạy trốn vẫn bị y phát hiện, chứng tỏ y đã minh bạch tâm tư của nàng.

- Tôi không ngủ được, nên muốn đi dạo một lát…

Mông Văn cắn môi, lấy cớ nói.

- Vậy à? Tôi có thể đi dạo cùng cô được không? Có người trò chuyện vẫn tốt hơn.

Môn Thường nói xong, đi lại gần Mông Văn.

- Không cần đâu. Tôi lại thấy hơi mệt rồi. Tôi về phòng đây.

Mông Văn nói xong liền quay về khách sạn. Môn Thường đi theo sau Mông Văn trở về, cũng không lên tiếng, chỉ cười lạnh nhìn Mông Văn.

Lúc hai người đi tới cửa chính của khách sạn, Mông Văn bỗng giơ chân đá về phía Môn Thường, tốc độ cực nhanh. Môn Thường giống như đã đoán trước được vậy, nhẹ nhàng nhấc chân lên, liền đá Mông Văn văng xa mấy mét, ngã xuống mặt đất.

Môn Thường nhìn Mông Văn, hừ lạnh một tiếng, nói:

- Mông Văn, nói thật cho cô biết. Cô là một người con gái khiến cho tôi có hứng thú. Nhưng tôi còn chưa từng có hành động gì xấu ảnh hưởng tới cô. Cô đừng ép tôi phải động thủ. Cô nên biết, với công phu mèo cào đó, tôi không hề để vào mắt.

Mông Văn tâm như chết bụi. Biết với võ công của mình, thật không là gì với Môn Thường. Khẽ cắn môi đứng lên, nhìn Môn Thường hỏi:

- Anh tìm Lâm Vân rốt cuộc là muốn làm gì?

- Hừ, tôi sẽ nói thật cho cô biết. Lâm Vân lấy trộm đồ vật của chúng tôi, nên tôi muốn tìm hắn để đoạt lại. Nhưng tôi thật tâm đối với cô. Nếu cô đồng ý, tôi chấp nhận cô là bạn gái của tôi. Đương nhiên, nếu cô không đồng ý, tôi sẽ cưỡng chế cô phải đồng ý.

Đã muốn ngả bài, Môn Thường quyết định không chờ đợi thêm nữa. Tối nay liền bắt Mông Văn lên giường. Nếu cô ta thức thời, thì dẫn theo cô ta đi. Nếu không, thì mình tìm Lâm Vân rồi thẩm vấn hắn sau.

Mông Văn chậm rãi đứng lên, lạnh lùng nhìn Môn Thường nói:

- Ngươi đừng có nằm mơ. Lâm Vân chắc chắn sẽ tới tìm ngươi.

Nói xong, Mông Văn chợt chạy trốn lên núi. Tốc độ rất nhanh.

- Cô nghĩ cô chạy được à?

Môn Thường thấy Mông Văn lỳ lợm như vậy, liền cười lạnh đuổi theo.

Nhưng ngay lập tức Môn Thường đã trợn mắt há mồm, vội vàng kêu lên:

- Không cần làm như thế….

Mông Văn không quan tâm tới tiếng kêu của y, nàng đã chay lên tới đỉnh núi, rồi không chút do dự nhảy xuống. Trong chớp mắt, Mông Văn đã biến mất trong khe núi mênh mông.

Một cơn gió lạnh thổi qua, Môn Thường rùng mình một cái. Y thật không ngờ Mông Văn lại cương liệt như vậy. Cao như vậy nhảy xuống, làm sao có thể sống sót được? Y thầm mắng mình quá bất cẩn. Nếu không vì mềm lòng, thì đã khống chế cô ta ở trong khách sạn rồi. Nói không chừng hiện giờ hai người đã sung sướng ở trên giường.

Môn Thường cũng không còn tâm tư ở lại khách sạn, đêm đó liền rời đi núi Cửu Hoa.

Trong vũ trụ mênh mông, một tấm Sơn Hà Đồ trôi nổi ở đó.

Lâm Vân đã ngủ ở trong tấm bản đồ được hơn một tuần. Tinh thần của hắn luôn rơi vào trạng thái mê man.

Khi Lâm Vân tỉnh lại, hắn liền thử vận chuyển chân khí ở trong cơ thể, tu vi của hắn rõ ràng đã tăng lên Ngũ Tinh trung kỳ.

Lâm Vân rất vui mừng. Nhưng hắn cũng biết, cảnh giới hiện tại của mình hoàn toàn là dựa vào đan dược, cho nên còn chưa ổn định. Việc tiếp theo của hắn không phải là tiếp tục tăng cảnh giới, mà là tu tâm dưỡng tính, đảm bảo Ngũ Tinh trung kỳ được vững chắc.

Bởi nếu tiếp tục tu luyện, nói không chừng hắn lại trở về trạng thái điên khùng.

## 414. Chương 340: Tâm Sự Của Liễu Nhược Sương

Nhìn vật thể bay hình tròn ở bên cạnh, Lâm Vân nghĩ thầm, Sơn Hà Đồ thật có linh tính, rõ ràng có thể hiểu mình muốn nói gì. Lâm Vân đang muốn kiểm tra bên trong vật thể bay hình tròn này có cái gì. Thì trái tim bỗng đập mạnh, tinh thần thì hoảng hốt.

Chuyện gì vậy? Lâm Vân chợt có cảm giác như mình đã quên một điều gì đó, hoặc là một người quan trọng với mình đã rời đi. Cảm giác đó rất khó nói, cũng rất đau lòng. Đây không phải sự đau lòng vì mất đi người thân, mà là vì mất một người đã khiến mình khắc cốt ghi tâm.

Người đó là ai? Vũ Tích? Mông Văn? Thanh Thanh? Đây là ba người con gái mà mình yêu nhất. Thanh Thanh cách mình không biết là mấy trăm triệu năm ánh sáng, thậm chí còn xa hơn. Nên không thể là nàng ấy. Như vậy chỉ còn Vũ Tích và Mông Văn.

Lâm Vân rất sốt ruột. Vô luận là ai, hắn đều không muốn mất đi. Nếu không hắn sẽ không tha thứ cho bản thân. Tuy tình cảm của mình cho Mông Văn chưa hẳn là tình yêu. Nhưng mình đã từng hứa hẹn với nàng ấy, nên địa vị của nàng ấy trong lòng mình, cũng quan trọng như Vũ Tích vậy.

Rốt cuộc là ai khiến mình bồn chồn như vậy? Là Vũ Tích? Là Mông Văn? Lâm Vân nóng lòng như lửa đốt. Hắn phải lập tức chạy về Địa Cầu, tìm kiếm Vũ Tích và Mông Văn.

Không còn tâm tư điều tra vật thể bay kia, Lâm Vân chui ra Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, rồi thu bản đồ vào lại cơ thể.

Nhưng lơ lửng ở trong tinh không, Lâm Vân lại ngây ngẩn cả người. Ở một vũ trụ mênh mông như vậy, làm sao để xác định phương hướng của Địa Cầu bây giờ?

Vì quá sốt ruột, Lâm Vân liền phun ra một ngụm máu tươi. Cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn xao động

Nếu như Mông Văn xảy ra chuyện, cả đời này hắn sẽ sống trong hối hận. Bởi vì Mông Văn vì hắn mà rời đi, nhưng hắn lại không đi tìm nàng. Nếu là Vũ Tích xảy ra chuyện, cả đời này của hắn sẽ không còn niềm vui thú gì cả.

Sông Thanh Trại trải dài một trăm km, rồi chảy về sông Hoàng Hà.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương dọc theo sông Thanh Trại đã tìm được mấy chục km. Đã hỏi thăm không ít người dân sống ở đó, nhưng không có ai biết về Hàn Vũ Đình. Hôm nay, Lâm lão gia tử gọi điện tới từ Yên Kinh, nói rằng đã phát hiện ra tung tích của Lâm Vân ở thành phố Trung Ninh thuộc tỉnh Đông Hải. Ông ấy đã phái người tới đó tìm kiếm. Còn dặn dò Hàn Vũ Tích không phải lo lắng.

Tuy Hàn Vũ Tích thắc mắc vì sao Lâm Vân đã trở lại mà không liên lạc với mình, nhưng nàng và Liễu Nhược Sương vẫn đi tới thành phố Trung Ninh. Biết được tung tích của Lâm Vân, khiến nàng và Liễu Nhược Sương đều rất vui mừng. Riêng Liễu Nhược Sương, ngoài vui mừng ra, cô ấy còn thấp thỏm không yên. Mặc dù đã được Hàn Vũ Tích tiếp nhận, nhưng cô ấy còn chưa biết suy nghĩ của Lâm Vân như thế nào.

Trải qua hơn một tuần tập luyện, Hàn Vũ Tích đã có thể ngự kiếm phi hành, Nhưng vẫn chưa thể dẫn theo Liễu Nhược Sương bay đi được. Cho nên hai người quyết định ngồi máy bay tới thành phố Trung Ninh.

- Chị Vũ Tích, hiện tại em cảm thấy thân thể rất nhẹ nhàng, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều. Như vậy đã là Luyện Khí một tầng mà chị nói chưa?

Liễu Nhược Sương thấy vì mình mà hai người phải đi máy bay. Nên rất muốn nhanh chóng đạt tới trình độ của Hàn Vũ Tích. Lúc đó sẽ không cần làm phiền chị ấy nữa.

- Chắc là vậy, được Lâm Vân dạy nên chị cũng hiểu một chút. Em thử vận khí từ huyện Dũng Tuyền tới huyệt Chu Thiên xem. Nếu dòng khí đó chạy một mạch, không có ngăn trở gì thì đó là tầng thứ nhất. Khi em tu luyện tới tầng hai, em sẽ có khả năng biết mình có thăng cấp hay không. Bởi vì hiện tại em mới có một tầng, nên không hiểu là phải.

Hàn Vũ Tích giải thích.

Liễu Nhược Sương tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, rồi vận chuyển chân khí một vòng. Một lúc sau, nàng mới mở mắt, ủ rũ nói:

- Chân khí đi tới huyệt Kiến Trung thì trở nên chậm chạp rất nhiều, chứ không thông thuận như lời chị nói.

Hàn Vũ Tích thấy Liễu Nhược Sương gấp gáp như vậy, liền an ủi:

- Không sao đâu. Em mới tu luyện có một tuần chứ mấy. Theo như lời miêu tả của em, có lẽ rất nhanh em sẽ đột phá tầng thứ nhất.

- Chị Vũ Tích, Tinh Hà Thần Quyết mà chị dạy em, có phải là công pháp thần bí của thần tiên hay không?

Liễu Nhược Sương rảnh rỗi, liền hỏi đông hỏi tây.

- Chắc là vậy, chị thấy Tiên Thủy Quyết mà chị tu luyện lúc trước kém hơn Tinh Hà Thần Quyết này nhiều lắm. Chị và Lâm Vân lấy được bản thần quyết này ở rừng rậm Amazon. Khi em tu luyện thần quyết này tới tầng sáu, thì chỉ có tu sĩ Trúc Cơ mới có thể thấy được tu vị của em. Khi em tu luyện tới Trúc Cơ, chí có tu sĩ Kết Đân mới có thể nhìn thấy tu vị của em.

- Chị biết được những điều này vì chị đã tu luyện tới tầng thứ bảy. Cho nên chị đoán rằng Tinh Hà Thần Quyết cao cấp hơn các pháp quyết tu luyện khác nhiều lắm. Còn cao hơn bao nhiêu thì chị không biết.

Hàn Vũ Tích đã luyện qua cả Tiên Thủy Quyết và Tinh Hà Thần Quyết nên mới có phán đoán như vậy.

Liễu Nhược Sương trầm tư một lúc rồi mới hỏi:

- Chị Vũ Tích, chị có biết vì sao anh Lâm Vân lại biết những điều này không? Trước kia em đã từng điều tra qua anh ấy. Nghe nói anh ấy là một thiếu gia ăn chơi, còn bị điên nữa. Không biết do đâu mà anh ấy thay đổi lớn như vậy?

Hàn Vũ Tích cũng trầm tư. Đây là vấn đề mà đến hiện tại nàng còn chưa rõ ràng lắm. Nếu nói Lâm Vân là giả, thì lại không giống. Nhưng Lâm Vân thực sự thay đổi quá lớn. Hàn Vũ Tích không biết trả lời ra sao, đành hỏi ngược lại:

- Nhược Sương, em có thể nói cho chị biết vì sao em lại yêu Lâm Vân hay không?

- Em?

Liễu Nhược Sương hơi sững sờ, ánh mắt trở nên mông lung. Một lúc lâu mới trả lời:

- Ngày đó trên hòn đảo nhỏ, anh ấy vê ngực của em. Lúc đầu em rất tức giận, nhưng nhìn thấy anh ấy thật lòng đối xử tốt với chị như vậy, em cảm thấy anh ấy chỉ là vô tình. Về sau khi em biết anh ấy chính là người đã nghiên cứu ra Dưỡng Tâm Hoàn, em lại cảm thấy thiếu nợ anh ấy.

- Điều khiến em cảm động nhất là, anh ấy biết em là người lấy đi bản quyền Dưỡng Tâm Hoàn, nhưng anh ấy vẫn giúp em đưa em về quê cũ thăm mộ cha mẹ. Còn vì cứu em mà vất vả tìm kiếm Tuyết Liên Tử. Từ bé đến giờ, còn chưa có ai tốt với em như vậy. Anh ruột và chú ruột của em chỉ vì một ít tài sản, thậm chí mặc kệ sự sống chết của em, còn đẩy em ra khỏi Liễu gia…

- Ngày đó Lâm Vân giúp em chữa thương, thân thể của em đã bị anh ấy nhìn thấy. Nhưng em không hối hận. Lúc đó em tưởng rằng em sẽ chết, nên trong tiềm thức, anh ấy đã trở thành người nam nhân của em. Nhưng em không nghĩ tới, anh ấy vẫn cứu sống được em. Mà lúc đó em đã không thể rời xa anh ấy rồi. Nếu mất anh ấy, em chỉ muốn đi theo cha mẹ và ông nội. Nhưng mạng sống của em là do anh ấy vất vả mới cứu được, nếu em lại chết, thì thật là phụ công lao của anh ấy.

- Cho nên em mới không để ý tới thể diện ở lại nhà hai anh chị. Chị Vũ Tích, em thực xin lỗi chị, em…

Liễu Nhược Sương không nói được nữa. Nàng vừa yêu Lâm Vân, vừa cảm thấy có lỗi với Hàn Vũ Tích. Tuy Lâm Vân và nàng ở bên nhau không lâu, nhưng nàng vẫn bị chinh phục với tính cách và sự nỗ lực cứu sống nàng của hắn.

Lâm Vân là một người tốt. Tình cảm của mình đối với hắn, vốn từ phản cảm, kính nể, hiếu kỳ, cảm kích, rồi mới biến thành yêu. Lần trước, Lâm Vân vì cứu mình mà phun cả máu tươi. Đó là hình ảnh mà nàng không bao giờ quên được. Hiện tại đi theo chị Vũ Tích tu luyện, Liễu Nhược Sương mới hiểu lúc đó hung hiểm như thế nào và vì sao Lâm Vân phải phun ra máu. Nhưng Lâm Vân vẫn làm vậy. Vì một người mà hắn không quen thuộc, thậm chí đã từng đánh cắp thành quả lao động của hắn.

Cho nên khi Hàn Vũ Tích nói muốn đi tìm Lâm Vân, nàng liền không chút do dự đồng ý. Bởi vì nếu không có Lâm Vân, nàng đã đi theo người thân và mất đi hy vọng sống rồi. Nếu Lâm Vân ra đi, nàng cũng muốn đi cùng hắn. Thế giới này còn Lâm Vân nên nàng mới còn quyến luyến.

- Nhược Sương, em…

Hàn Vũ Tích cầm tay của Liễu Nhược Sương. Tuy nàng hy vọng làm bạn với Lâm Vân tới già, nhưng nàng không thể ngăn cản người khác yêu hắn. Liễu Nhược Sương là một cô gái tốt, cũng là một cô gái đáng thương. Mình ít nhất còn có bà ngoại và mẹ. Nhưng Liễu Nhược Sương, ngoại trừ Lâm Vân mà cô ấy yêu đơn phương ra, có còn ai nữa đâu.

Cho nên Hàn Vũ Tích rất hiểu tâm sự của Liễu Nhược Sương. Lúc trước mình yêu Lâm Vân, không phải mình cũng nghĩ như cô ấy sao? Có lẽ Liễu Nhược Sương và mình rất hợp làm vợ chồng cả đời với Lâm Vân hơn các cô gái khác. Nếu có một ngày, Lâm Vân thực sự dẫn mình tới mặt trăng cử hành hôn lễ. Thì chỉ có mình và anh ấy ở trên đó có phải là quá vắng vẻ không? Có lẽ cộng thêm Liễu Nhược Sương, ba người ở bên nhau thì giống một gia đình hơn.

## 415. Chương 341: Người Nhà Của Lang Thang

- Nhược Sương, Lâm Vân đã từng nói, có một ngày nào đó anh ấy sẽ dẫn chúng ta lên mặt trăng cử hành hôn lễ. Em có tin không?

Hàn Vũ Tích hỏi Liễu Nhược Sương, trong đầu lại nhớ tới cảnh lúc đó. Lâm Vân hỏi mình như vậy và mình không chút do dự trả lời tin tưởng. Bởi vì nàng cho rằng Lâm Vân muốn thuê một chiếc chiêc tàu vũ trụ bay lên mặt trăng. Về sau mới biết Lâm Vân có khả năng dẫn mình bay lên đó.

- Em tin anh ấy.

Liễu Nhược Sương cũng không do dự trả lời. Trong suy nghĩ của nàng, chỉ cần là lời Lâm Vân nói, nàng đều tin tưởng.

Hàn Vũ Tích âm thầm thở dài. Chấp nhận Liễu Nhược Sương coi như đền bù cho Lâm Vân vậy. Lúc trước mình thiếu nợ anh ấy nhiều lắm. Hai người kết hôn đã được bảy tám năm rồi. Nhưng cho tới tận bây giờ, nàng đều không làm tròn nhiệm vụ của một người vợ. Đời người có mấy tám năm như vậy? Hơn nữa Liễu Nhược Sương còn rất yêu anh ấy. Cho dù Lâm Vân không thích, mình sẽ vẫn giúp Liễu Nhược Sương nói chuyện.

Lúc này có tiếng thông báo vang lên, máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Trung Ninh.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương hồi phục tinh thần. Trải qua lần giãi bày tâm sự này, hai người đã không còn khoảng cách gì. Hai người nhìn nhau cười, tình cảm càng thêm thân thiết.

Hàn Vũ Tích có chút tiếc nuối. Liễu Nhược Sương cũng phải tu luyện. Nên Lâm Vân chỉ có thể nhịn thêm vài năm.

- Chị Vũ Tích, em nhớ lúc ở Yên Kinh, chị nói một câu đáng tiếc. Lúc đó chị đáng tiếc điều gì?

Liễu Nhược Sương vẫn muốn hỏi điều này. Nhưng chỉ đến hôm nay, khi hai người đã không còn ngăn cách mới dám hỏi.

Hàn Vũ Tích không có ý dấu diếm, liền nói vào tai Liễu Nhược Sương vài câu. Liễu Nhược Sương liền đỏ bừng mặt. Cũng nói vài câu vào tai của Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích nghe xong, hai mắt mở to nhìn Liễu Nhược Sương, có vẻ như rất kinh ngạc. Hồi lâu mới không nhịn được cười.

Hai mỹ nữ tuyệt sắc cười cười nói chuyện ở sân bay như vậy, liền thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương lúc này mới kịp phảu ứng, tranh thủ thời gian đi ra sân bay.

Có hai người nam tử đã đợi ở sân bay hồi lâu. Khi thấy Liễu Nhược Sương và Hàn Vũ Tích đi tới, liền vội vàng đi lên tiếp đón:

- Thiếu phu nhân, chúng tôi là người của lão gia tử phái tới đón hai vị. Lão gia tử rất lo lắng khi thiếu phu nhân đi ra ngoài tìm thiếu gia. Nên mới phái tôi và Chu Dương tới hỗ trợ. Lão gia tử đã biết chuyện ở Thanh Hán. Ông ấy còn đang xử lý.

Hàn Vũ Tích nhìn hai người, trong đó có một người nàng quen. Là cận vệ của lão gia tử, Dư Dụ. Liền vội vàng trả lời:

- Chào anh Dư, anh đi tới đây đón chúng tôi, còn Tam gia gia thì sao? Tôi có Liễu Nhược Sương đi theo là được. Mà các anh đã tìm được Lâm Vân chưa?

Nhưng Hàn Vũ Tích lập tức nghĩ tới, nếu đã tìm được Lâm Vân, thì người tới đón hai nàng phải là Lâm Vân mới đúng, chứ không phải là Dư Dụ.

- Theo nguồn tin của chúng tôi, thiếu gia đã từng ở thành phố Trung Ninh. Chúng tôi còn điều tra ra được có hai người quan hệ với thiếu gia, là một giáo viên cấp ba tên là Dương Vân. Mà một cô nữ sinh tên là Hạ Tinh. Bởi vì biết Thiếu phu nhân sẽ tới đây, nên tôi đã hẹn Dương Vân và Hạ Tinh gặp mặt ở một quán cà phê rồi. Đến lúc đó, Thiếu phu nhân cứ trực tiếp hỏi hai người họ. Nhưng có lẽ thiếu gia đã không còn ở thành phố Trung Ninh nữa rồi.

Dư Dụ báo cáo tỉ mỉ tình huống ở đây. Còn chu đáo hẹn Dương Vân và Hạ Tinh gặp mặt Hàn Vũ Tích.

Tâm trạng của Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương lại rơi xuống đáy cốc. Cuối cùng hai người vẫn không gặp được Lâm Vân.

Lâm Vân đã đi hơn một tháng rồi, Đường Uyển rất là chán chường. Từ cái hôm Trương Nhạc tới nhà của Dương Vân, Đường Uyển càng thêm tự trách bản thân.

Lang Thang chẳng những chữa khỏi bệnh cho Trương Nhạc mà còn chữa trị vô cùng đơn giản. Trương Nhạc nói rằng Lang Thang chỉ mất có nửa tiếng, cậu ấy đã khỏe mạnh như thường.

Cuối cùng Đường Uyển mới biết y thuật của Lang Thang lợi hại như thế nào. Dương Vân nói rất đúng, Lang Thang là thầy thuốc đứng đầu thế giới. Nhưng mình lại nói câu Cút đi với một thầy thuốc giỏi như thế. Cô ta rất là hối hận. Hối hận vì sáng hôm đó do mình do dự nên mới tới nhà Dương Vân muộn như vậy. Nếu tới sớm hơn thì đã có thể gặp Lang Thang rồi.

Từ hôm đó tới giờ, Đường Uyển vẫn ở trong nhà của Dương Vân. Không chỉ có cô ta chán chường, mà ngay cả Dương Vân cũng thế. Hạ Tinh phải thường xuyên tới đây dỗ dành cậu ấy.

Tuy có Hạ Tinh an ủi, nhưng Dương Vân vẫn rất lo lắng cho Lang Thang. Lang Thang đã nói rằng sau khi tìm được trí nhớ, hắn sẽ trở lại thăm mọi người. Nhưng thời gian hắn rời đi đã lâu rồi. Lẽ nào Lang Thang vẫn còn chưa tìm được trí nhớ?

Có điều hôm nay Đường Uyển phát hiện Dương Vân lúc đi làm trở về, biểu lộ có chút kỳ quái. Nửa kỳ vọng nửa lo lắng.

- Dương Vân, cậu không sao chứ?

Đường Uyển lo lắng hỏi.

- Người nhà của Lang Thang tìm tới mình. Rồi hẹn mình và Hạ Tinh tới quán cà phê Cửu Cửu.

Dương Vân trả lời.

- Vậy thì không tốt sao? Hỏi luôn Lang Thang đang ở đâu. Mình đi với cậu nhé. Mà người hẹn là ai vậy?

Đường Uyển không giống như Dương Vân, vừa nghe thấy tin tức này, cô ta rất phấn khích

- Là giọng của một người nam tử trung niên. Qua điện thoại, y nói rằng Lang Thang tên là Lâm Vân, là thiếu gia của bọn họ. Đoán chừng hắn là người có thân phận cao quý. Bọn họ tìm được mình là thông qua thẻ mua sắm ở trung tâm thương mại 4S.

Dương Vân cũng rất muốn gặp gỡ người nhà của Lang Thang rồi nói tình hình của hắn gần đây cho người nhà của hắn biết. Nhưng nghe thấy Lang Thang là một thiếu gia, nàng hơi lo lắng.

Tên của Lang Thang là Lâm Vân? Dương Vân nhớ tới lúc Lang Thang nói tới tên Vân luôn luôn cau mày. Nguyên lai trong tên của hắn cũng có một chữ Vân.

- Thiếu gia thì sao chứ? Mình chả phải là tiểu thư của Đường gia còn gì? Tối này mình đi cùng cậu và Hạ Tinh là được. Cậu và Hạ Tinh là người có ân cứu mạng Lang Thang, người nhà của hắn chắc sẽ không làm hai người khó xử đâu. Mình thấy tính cách của Lang Thang rất tốt. Dựa vào đó, thì người nhà của hắn cũng không đến nỗi nào. Không phải có câu ‘Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng’ sao?

Đường Uyển vốn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Lang Thang. Cô ta không cố kỵ nhiều như Dương Vân.

- Cô Dương, chúng ta đi thôi.

Hạ Tinh đi ra từ phòng vệ sinh. Thấy cô Dương và chị Uyển còn đang nói chuyện, liền nhắc nhở. Từ khi Lang Thang cứu cha mẹ của cô ta, còn giúp cha mẹ thoát khỏi cảnh nợ nần, Hạ Tinh luôn rất cảm kích Lang Thang. Hôm nay người nhà của Lang Thang đã tới, cô ta đương nhiên sốt ruột gặp bọn họ.

Còn có hai tấm thẻ ngân hàng có giá trị một trăm triệu nguyên mà mà anh Lang Thang đưa. Lúc mình và cô Dương biết được số tiền ở trong đó, bị dọa thiếu chút nữa ngất xỉu. Hai tấm thẻ này như hai quả bom hẹn giờ vậy, chứ không phải là thẻ ngân hàng. Cho nên cô ta muốn đưa trả cái thẻ này cho người nhà của Lang Thang. Chuyện cái thẻ, Hạ Tinh cũng không dám nói với cha mẹ.

Lúc ba người Dương Vân tới quán cà phê Cửu Cửu, người nhà của Lang Thang vẫn chưa đến.

- Cô Dương, không biết quê của anh Lang Thang ở đâu? Anh ấy có đúng là một thiếu gia nhà giàu không? Không phải mọi người hay nói, các thiếu gia nhà giàu rất ăn chơi đua đòi sao? Nhưng tính cách của anh Lang Thang có vẻ không giống vậy.

Những lời này của Hạ Tinh khiến Đường Uyển dở khóc dở cười. Không biết là người nào nói cho Hạ Tinh như vậy, thật là vớ vẩn.

- Chị Uyển, hai chị gái kia đẹp quá.

Hạ Tinh phát hiện Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đi vào quán Tuy cô ta là hoa hậu của trường học, nhưng so với hai chị này, mình chỉ như một cô bé con mà thôi.

Đường Uyển và Dương Vân cũng là những mỹ nhân, nhưng khi nhìn thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, không thể không trầm trồ thán phục. Hàn Vũ Tích đã tu luyện tới Luyện Khí tầng bảy, linh khí không ngừng bao quanh người, khiến cho người khác có cảm giác nàng ấy không chân thực. Liễu Nhược Sương mới chỉ tu luyện, nhưng dù sao trước đó nàng ấy cũng là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh, còn từng uống một viên Tiên Nhan Đan nữa. Nên không hề thua kém Hàn Vũ Tích.

Dương Vân và Đường Uyển không thể không thừa nhận, mình còn kém hai người kia một ít.

Đang suy nghĩ về hai cô gái kia, thì thật không ngờ hai người đó lại đi tới bàn của ba người.

- Chào mọi người, xin hỏi Dương Vân và Hạ Tinh có trong ba người à?

Hàn Vũ Tích nhìn thấy chỉ có chỗ này là có ba cô gái ngồi . Các chỗ khác đều không có nên mới đi tới. Tuy hơi kỳ quái vì thừa ra một người, nhưng vẫn hỏi cẩn thận.

- Đúng vậy, lẽ nào hai người là người nhà của Lang Thang?

Dương Vân vội đứng lên.

- Lang Thang?

Hàn Vũ Tích ngạc nhiên.

- À, cậu ta không nhớ tên của mình, nên tôi và Hạ Tinh đều gọi cậu ta là Lang Thang.

Dương Vân tranh thủ thời gian giải thích.

- Anh ấy không nhớ tên của mình? Ý của cô là anh ấy đã mất trí nhớ?

Hàn Vũ Tích liền khẩn trương. Lâm Vân xảy ra chuyện gì mà đến tên của anh ấy cũng quên?

## 416. Chương 342 (1): Ngươi Biết Cái Gì

Hạ Tinh vội kéo cái ghế cho Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương ngồi xuống. Rồi mới kể rõ đầu đuôi câu chuyện. Từ lúc Lâm Vân ngồi ở ven đường gần trường học vài ngày, đến khi Dương Vân đưa hắn trở về nhà, cuối cùng là hắn lại rời đi.

Hàn Vũ Tích nghe xong, đã không khống chế được nước mắt. Nàng thật không nghĩ tới Lâm Vân lại chiu khổ như vậy. Rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Liễu Nhược Sương cũng không ngừng rời lệ. Nàng hận không thể tới Trung Ninh sớm để giúp Lâm Vân.

- Hai chị là người thân của anh Lang Thang à?

Hạ Tinh thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều rơi lệ khi mình kể chuyện của anh Lang Thang. Trong lòng cô ta liền có hảo cảm với hai người.

- Đúng vậy. Cảm ơn em nhé, Hạ Tinh. Chị là Hàn Vũ Tích, là vợ của anh ấy. Còn đây là Liễu Nhược Sương, cũng là người nhà của anh ấy. Mà anh ấy tên là Lâm Vân, chứ không phải là Lang Thang. Em có biết hiện tại anh ấy ở đâu không?

Hàn Vũ Tích cố nén nỗi đau trong lòng, bây giờ không phải lúc than khóc. Nếu Lâm Vân đã bị mất trí nhớ, thì việc cần làm hiện tại là phải tìm được anh ấy. Không thể để anh ấy lang thang ở bên ngoài như lúc trước được.

Dương Vân không ngờ Lang Thang đã kết hôn rồi, còn có một người vợ xinh đẹp như thế nữa. Nàng rơi vào trầm mặc, rồi không nhịn được than thầm một tiếng.

- Em và cô Dương cũng không biết anh ấy đã đi đâu. Anh Lang Thang là một người tốt, anh ấy đã giúp em rất nhiều, em cũng rất muốn biết tung tích của anh ấy. Trước khi đi anh đã tới địa bàn của Nhị Gia Đông Hải gia giải quyết phiền phức giúp gia đình em. Lúc đi, anh Lang Thang còn đưa cho em và cô Dương hai tấm thẻ ngân hàng. Chị Vũ Tích, em muốn trả lại tấm thẻ ngân hàng này cho chị. Em không dám cầm tấm thẻ này. Cô Dương cũng nghĩ như vậy.

Hạ Tinh nói xong, đưa hai tấm thẻ cho Hàn Vũ Tích.

Hàn Vũ Tích đẩy hai tấm thể trở về, nói:

- Cảm ơn mọi người đã cứu Lâm Vân. Đây là một chút tâm ý của anh ấy. Nếu hai người coi Lang Thang là bạn tốt, vậy thì cầm lấy đừng ngại.

Hạ Tinh thấy Hàn Vũ Tích không cần, không có cách nào khác, đành phải thu lại, tiếp tục hỏi:

- Chị Vũ Tích, chị và anh Lâm Vân sống ở đâu? Có thể nói cho em biết được không?

Hạ Tinh rất muốn biết anh Lang Thang sống ở đâu. Để về sau có cơ hội, mình muốn tới đó thăm anh ấy.

- Lâm Vân và chị là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh. Hạ Tinh, nếu như em tới Yên Kinh, có rảnh thì tới tập đoàn Vân Môn của anh chị chơi nhé.

Tuy hiện tại Hàn Vũ Tích có rất nhiều lo lắng, nhưng nàng vẫn cảm kích ơn cứu mạng Lâm Vân của Hạ Tinh và Dương Vân.

- Trời ạ…

Ba người Dương Vân đều sững sờ. Tập đoàn Vân Môn là cái gì, nó là danh từ của sự thành công vượt bậc. Nghe nói, chính phủ vừa mới thay mặt tập đoàn Vân Môn tổ chức một cuộc họp báo. Công bố bán công khai kỹ thuật của điện thoại Vân Tinh Linh cho các chính phủ quốc gia. Khiến cho rất nhiều người không ngừng đổ về Yên Kinh. Quy mô của cuộc họp báo đồ sộ, náo nhiệt thậm chí còn hơn cả thế vận hội Olympic nữa.

Mà Lâm Vân lại chính là chủ tịch tập đoàn Vân Môn. Khó trách hắn có nhiều tiền như vậy, khó trách cái tên Lâm Vân lại quen tại như vậy. Người đó chính là một truyền kỳ trong giới buôn bán. Thật sự không ngờ tới.

- Cậu ta chưa về nhà à?

Ba người trầm mặc thật lâu, Đường Uyển mới nhớ tới chuyện của mình, liền hỏi

- Vẫn chưa.

Hàn Vũ Tích kỳ quái nhìn Đường Uyển. Nếu Lâm Vân đã trở về, thì mình cần gì tới thành phố Trung Ninh này làm gì. Mà cũng lạ thật đấy, sao lão công Lâm Vân của mình toàn quen với mỹ nữ vậy nhỉ. Không biết cô gái tên Đường Uyển kia hỏi tung tích Lâm Vân làm gì?

- À, đây là bạn của tôi, Đường Uyển. cô ấy đi theo giúp tôi

Dương Vân thấy Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương có vẻ chán nản, vội vàng giải thích, còn tiếp tục nói:

- Nếu không tôi dẫn hai người tới tập đoàn Hòa Vận hỏi thử xem?

- Tập đoàn Hòa Vận? Chúng tôi tới đó làm gì?

Liễu Nhược Sương thắc mắc hỏi.

- Chỗ đó là sản nghiệp của Nhị Gia Đông Hải. Trước khi rời đi, Lâm Vân đã từng tới đó. Nhỡ đâu bọn họ lại biết tung tích Lâm Vân thì sao?

Dương Vân vội vàng nói.

Dương Vân đã có ý định đi tới tập đoàn đó hỏi từ trước rồi. Nhưng nàng vẫn do dự, bởi vì danh tiếng của Nhị Gia Đông Hải quá xấu. Lần này nếu có thêm người nhà của Lang Thang đi cùng thì yên tâm hơn.

- Nếu vậy thì chúng ta đi luôn thôi.

Hàn Vũ Tích không do dự đứng lên. Nàng không muốn bỏ qua bất kỳ manh mối nào liên quan tới Lâm Vân.

Liêu nhị mấy ngày nay rất lo lắng, đồng thời cũng rất buồn bực. Không nghĩ tới người của mình lại đắc tội với Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn. Ngày hôm sau khi y từ Mỹ trở về, đã phát hiện Lâm Vân rời đi trong ngày luôn rồi. Y lại sợ Lâm Vân đột nhiên quay về, cũng không dám lập tức rời khỏi Trung Ninh nên đã ở lại.

Vài tên thủ hạ đắc tội với Lâm Vân đều bị y nhốt lại, đợi khi gặp được Lâm Vân, sẽ giả vờ thả ra để bồi lễ với Lâm Vân.

Năng lượng của Lâm Vân, thời gian y lăn lộn ở Đông Hải lâu như thế, quả thực là quá rõ ràng rồi. Nếu Lâm Vân muốn tiêu diệt sản nghiệp dưới tên của y, hoặc là muốn cái mạng già của y, có lẽ trước sau không cần một tiếng đồng hồ đã giải quyết xong. Tuy những tin tức này y biết được từ một vài đại lão, nhưng y biết những chuyện liên quan đến Lâm Vân kia tuyệt đối là thật, nói không chừng còn có một bộ phân mà y không biết.

Đây cũng là khi lúc trước y nghe được chuyện Lâm Vân đến tập đoàn Hòa Vận ở Trung Ninh gây chuyện, tại sao khẩn trương như vậy rồi.

Nhưng đã đợi hơn nửa tháng, cũng không thấy Lâm Vân quay lại Trung Ninh. Bây giờ ở chỗ khác cũng có chuyện, nhưng lại không dám rời khỏi Trung Ninh, cứ thế bị kẹt lại đây.

Nhưng vận khí cuối cùng cũng đã đến, Lâm Vân không đến nhưng lại nghe được tin tức người nhà của Lâm Vân đã đến đây rồi. Liêu Nhị đâu còn không nhanh chóng chạy đi nghênh đón.

Dương Vân cùng Hạ Tinh chỉ là nghe qua Nhị gia “Dĩ đức phục nhân” (Lấy đức thu phục người) trong truyền thuyết, nhưng chưa từng gặp qua. Trong lòng mặc dù biết người này rất rất giỏi, nhưng tuyệt đối không có khái niệm cụ thể gì. Dù sao cuộc sống của các cô cách quá xa với những người này.

Nhưng Đường Uyển lại không như vậy, cô xuất thân từ gia tộc danh môn, đối với Liêu Nhị gia Dĩ đức phục nhân ở tỉnh Đông Hải, thì cũng quá rõ ràng rồi. Ngay cả gia tộc bọn cô cũng không dám đắc tội. Người này năng lương vô cùng lớn, hơn nữa thủ đoạn khéo đưa đẩy, đối nghịch với y là đối thủ. Bất luận là hắc đạo hay bạch đạo, đều đã thành người thiên cổ rồi, nhưng y vẫn sống một cách vô cùng ung dung tự tại.

Nghe nói người này tuy là kẻ dối trá, nhưng lại cao ngạo vô cùng. Đừng nói mấy cô gái các cô, mà ngay cả cấp Chủ tịch thành phố cũng đừng nghĩ gặp được y một lần, muốn gặp cũng phải hẹn trước mới được. Còn nữa thiền ngoài miệng của y chính là Dĩ đức phục nhân.

Nhưng dù là một người như vậy, nhưng khi mấy người các cô vừa báo lai lịch, Liêu Nhị gia này không ngờ đã đích thân đến đón rồi.

Ban đầu Đường Uyển còn cho rằng Liêu Nhị là vì mỹ sắc của các cô, nên mới lay động sắc tâm, cảm thấy thậm chí có chút lo sợ bất an. Nhưng nhìn thần thái Liêu Nhị không dám nhìn thẳng Hàn Vũ Tích, cô biết mình đã lầm. Liêu Nhị này thực sự tôn kính Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, không có bất kỳ vẻ làm bộ trong đó, với nhãn lực của Đường Uyển thậm chí còn nhìn ra chút sợ hãi của y.

Đường Uyển nghĩ không sai, Liêu Nhị quả thực là có chút sợ hãi, không vì cái gì khác, chỉ đơn giản là vì người đến là vợ của Lâm Vân. Có lẽ với lịch duyệt và kinh nghiệm của y có thể kết giao với Lâm Vân, nhưng đối với vợ của hắn y không chỉ không thể kết giao, mà còn phải biểu hiện sự vừa đúng. Ngộ nhỡ làm cho Lâm Vân tức giận, tất cả của y rất có khả năng trở thành “Hắc thủ băng đao” thứ hai.

## 417. Chương 342 (2): Ngươi Biết Cái Gì

Mà thực lực của Liêu Nhị y so sánh với “Hắc thủ băng đao”, cũng chỉ như con kiến so với con voi mà thôi, căn bản không cùng một cấp bậc.

Tình huống chi tiết Hắc thủ băng đao bị tiêu diệt y cũng biết, nhưng bức ảnh sau khi tiêu diệt biến thành tro tàn y có rất nhiều tấm. Sự tàn ác của Lâm Vân tuyệt đối là trên y, mấy ngàn người bị hắn thiêu thành tro tàn, cho dù Liêu Nhị lấy đức thu phục người như y phỏng chừng cũng không dám làm. Hàn Vũ T h là vận mệnh của Lâm Vân, hắc đạo trên toàn thế giới đều biết, Liêu Nhị sao không biết cho được, cho nên mới nơm nớp lo sợ gấp đôi.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương cũng rất kỳ lạ với thái độ của Liêu Nhị, tự nhủ y kính cẩn lại cẩn thận như vậy với các cô, lẽ nào người này thực sự là “Dĩ đức phục nhân” tiếng tăm lừng lẫy mà miệng Dương Vân nói kia sao? Tuy nhiên những thứ này Hàn Vũ Tích không muốn biết, bất luận Liêu Nhị như thế nào, cũng không liên quan đến nàng.

- Ông chính là Nhị gia?

Hàn Vũ Tích đột nhiên hỏi một câu.

Liêu nhị rùng mình một cái, vội vàng nói:

- Không dám, không dám, phu nhân chỉ cần gọi Liêu nhị là được rồi.

Trong lúc nói chuyện mấy cốc trà Đại Hồng Bào trên Vũ Di Sơn đã được pha với mùi hương mê người được bưng lên, Hạ Tinh chỉ cảm thấy loại trà này ngửi mùi cũng không tệ, không nhịn được uống một ngụm. Cho dù cô không hiểu về trà, cũng cảm nhận được đây tuyệt đối không phải trà bình thường.

Hạ Tinh không hiểu, nhưng Đường Uyển hiểu. Loại Đại Hồng Bào này không nhất định là loại tốt nhất, nhưng tuyệt đối là trà có thể bán ra với giá đắt nhất. Trong lòng càng không hiểu Lâm Vân vì nguyên nhân gì mà khiến Liêu nhị tôn kính như vậy, cô biết đây không phải là chỗ có thể hỏi, quyết định sau khi trở về sẽ hỏi phụ thân một chút.

- Một thời gian trước, Lâm Vân có đến qua chỗ ông không?

Hàn Vũ Tích cũng không có tâm tư đi uống trà, trực tiếp hỏi.

- Đúng, đúng, mấy thủ hạ không hiểu chuyện của tôi, tôi đã nhốt bọn chúng lại rồi. Để toi gọi bọn chúng ra bồi tội.

Liêu nhị liên vội nói.

- Bồi tội thì không cần nữa, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tin tức của Lâm Vân. Anh ấy sau khi rời khỏi chỗ ông thì đã đi đâu?

Hàn Vũ Tích khoát khoát tay tiếp tục hỏi.

Liêu nhị trong bụng thầm mắng, trong lòng nói cô là vợ hắn còn không biết, hỏi tôi thì được cái gì chứ. Nhưng thần sắc lại càng kính cẩn,

- Lúc đó khi Lâm thiếu gia đến, tôi vẫn đang ở Mỹ, nghe nói anh ấy đến Trung Ninh, tôi lập tức từ Mỹ trở về. Chỉ là Liêu nhị tôi phúc bạc, vẫn không được gặp anh ấy. Chi nghe người bên dưới nói, anh ấy từng nói có chuyện gấp nên phải rời đi, về phần đi đâu, tôi cũng không biết.

Hạ Tinh chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng ghé sát bên tai Hàn Vũ Tích nói:

- Anh Lang Thang nói đi tìm lại trí nhớ rồi, anh ấy một khi tìm lại được trí nhớ khẳng định sẽ quay về thăm chúng ta. Chị Vũ Tích, chị đừng lo, anh Lang Thang rất lợi hại mà.

Tìm kiếm trí nhớ? Lâm Vân từ núi Côn Luân trở về, chẳng lẽ lại đi núi Côn Luân? Nếu trí nhớ của hắn đã mất hết rồi, lẽ nào hắn còn có thể nhớ chuyện đi núi Côn Luân?

Tuy nhiên Hàn Vũ Tích biết sẽ không hỏi được gì từ chỗ Liêu nhị, chỉ đành cáo từ y. Mãi cho đến khi mấy người đi khỏi, Liêu nhị mới lau lau khuôn mặt “Dĩ đức phục nhân” của mình.

- Nhị gia, chỉ là mấy ả đàn bà thôi mà…

Một thanh niên đứng sau Liêu nhị lần đầu tiên thấy bộ dạng có chút căng thẳng của Liêu nhị, rất không hiểu hỏi. Nếu bình thường nhìn thấy mấy người đẹp này, Liêu nhị kiểu gì cũng giữ lại bằng được, chứ làm gì có kiểu chú ý như vậy chứ.

- Ngươi biết cái gì.

Liêu nhị quăng lại một câu, đầu cũng không quay lại cứ thế đi vào.

Hàn Vũ Tích khi biết Lâm Vân khẳng định không có ở Trung Ninh liền để cho hai người Dư Dụ về Yên Kinh trước, còn mình ở lại xem sao rồi sẽ trở về cùng Liễu Nhược Sương. Dư Dụ lại không có cách nào, chỉ đành về trước cùng Chu Dương.

Hàn Vũ Tích và Dương Vân trao đổi điện thoại với nhau, Lâm Vân vừa đến Trung Ninh đã lập tức gọi cho nàng. Tuy Dương Vân muốn giữ Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương ở lại vài hôm, nhưng hai người bọn họ dường như rất lo lắng chuyện của Lâm Vân, nên Dương Vân cũng không nói nhiều.

- Vũ Tích, chúng ta làm sao bây giờ? Anh ấy nếu đã mất đi trí nhớ, một mình làm sao có thể về nhà, ài, thật là làm cho người lo lắng mà.

Liễu Nhược Sương còn đang suy nghĩ chuyện Lâm Vân lang thang.

- Chị cũng rất lo lắng cho anh ấy, Dương Vân nói anh ấy đã khôi phục lại thần trí rồi, chỉ có điều những thứ trước kia đã không nhớ được nữa. Chị nghĩ anh ấy vẫn có một chút ấn tượng với chuyện trước kia đấy. Nếu như vậy, chị đoán anh ấy có thể đi Phần Giang. Bởi vì Phần Giang là nơi bọn chị ở lâu nhất, có lẽ anh ấy có thể nhớ được một chút, nên đi Phần Giang tìm lại trí nhớ trước kia là điều có thể. Cho nên Nhược Sương này, chị muốn đi Phần Giang xem sao.

Hàn Vũ Tích tuy không muốn đi Phần Giang một mình, nhưng vì Lâm Vân nàng chỉ đành đi đến đó xem sao.

Đối với Phần Giang, tình cảm của Hàn Vũ Tích rất là phức tạp. Ở đây nàng bị gia đình ép gả cho một anh chàng điên khùng, ở đây cô bị người nhà bức bách đến mức phải trốn đi, nhưng đây cũng là nơi mà nàng đã yêu Lâm Vân.

- Vâng, em cũng nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ thấu triệt như chị thôi. Em nghĩ anh Lâm Vân nếu đã quên nhiều chuyện trước kia, vậy thì chuyện anh ấy đi núi Côn Luân hẳn cũng phải quên rồi.

Liễu Nhược Sương lại nghĩ đến chuyện trước kia nàng đến Phần Giang điều tra Nhị thế tổ Lâm Vân này.

Môn Thường tuy bức Mông Văn nhảy xuống Cửu Hoa, nhưng đối với y mà nói cũng không phải là chuyện tốt gì. Thứ nhất y ban đầu không có ý định giết chết Mông Văn, thứ hai y còn muốn tìm tung tích của Lâm Vân từ Mông Văn. Kết quả cái gì cũng không đạt được, lại ép chết Mông Văn, đây không phải là điều gã muốn.

Mặc dù như thế, từ chỗ Mông Văn y cũng biết được người y muốn tìm tên là Lâm Vân. Quê quán của Lâm Vân có khả năng là Kim Môn, nhưng từ sau khi gã biết được chuyện Mông Văn đã biết y không phải là anh họ của Lâm Vân, Môn Thường có chút nghi ngờ, quê của Lâm Vân mà Mông Văn nói là Kim Môn liệu có chính xác hay không.

Tuy nhiên cũng may Môn Thường đã học được cách lên mạng, hai từ “Lâm Vân”, đã tìm thấy được mấy ngàn tin tức.

Nhưng khiến gã chú ý thì chỉ có mấy tin thôi. Người nghiên cứu ra nội y Vân Tằm Miên ở Phụng Tân là Lâm Vân. Kiểm tra cái tên Lâm Vân này, hắn là quản lý đi ra từ 'Công ty trang phục Hồng Tường’ ở Phụng Tân, tuy nhiên chỉ ở lại đây mấy tháng rồi đi.

Còn nữa đó là, Chủ tịch tập đoàn Vân Môn tên là Lâm Vân, nhưng tin tức đằng sau vị chủ tịch này là không, không có bất kỳ ghi chép gì. Tin thứ ba đó là thành phố Kim Môn có một Phó chủ tịch thành phố tên Lâm Doãn, Doãn và Lâm cách đọc gần giống nhau. Cái này khiến Môn Thường không thật khẳng định, nhưng gã đã tốn một ngày, cũng chỉ tìm ra mấy dòng tin tức này mà thôi.

Theo gã Lâm Doãn ở Kim Môn có tính khả năng rất cao, một người Mông Văn đã nói qua Lâm Vân là người Kim Môn, còn có một Phó chủ tịch thành phố vừa khéo tên là Lâm Doãn. Về phần tên khác nhau, có lẽ mình nghe nhầm cũng không chừng.

Ý tưởng của Môn Thường là trạm thứ nhất đi Kim Môn, trạm thứ hai đi Yên Kinh. Nhưng Thanh Dương không có sân bay, sân bay cách Thanh Dương gần nhất là sân bay quốc tế ở Phần Giang.

Xem ra vẫn phải đi Phần Giang một lần, từ Phần Giang cũng không có chuyến bay đi Kim Môn. Môn Thường cuối cùng quyết định Kim Môn có tính khả năng cao nhất y sẽ đi sau cùng. Bây giờ đi Phần Giang trước, tiện thể đến 'Công ty trang phục Hồng Tường’ xem sao, sau đó ngồi máy bay đi Yên Kinh tới tập đoàn Vân Môn, cuối cùng là đi Kim Môn.

## 418. Chương 343: Ăn Nhịp Với Nhau

Môn Thường ngồi trên xe lửa từ Thanh Dương đến Phần Giang, trong lòng nghĩ đến chuyện của Lâm Vân, còn có cô Mông Văn này rốt cuộc có quan hệ gì với Lâm Vân. Tự thấy căm tức vì mình quá nóng vội, bằng không nếu biết quan hệ giữa Lâm Vân và Mông Văn rồi, y cũng có thể giả mạo một chút.

Cửu Hoa Sơn là một đại danh sơn của Hoa Hạ, truyền thuyết rằng nơi đây Bồ Tát linh nghiệm, chỉ cần đến cầu nguyện, thì khẳng định có thể có được nguyện vọng của mình. Nếu như không đạt được nguyện vọng của bạn, thì tức là bạn chưa đủ thành tâm, dù sao cũng không có quan hệ gì đến Bồ Tát.

Ngồi đối diện với chỗ của Môn Thường chính là hai người vừa từ Cửu Hoa Sơn cầu nguyện trở về. Một người đàn bà khoảng năm mươi tuổi, còn có một thiếu phụ khoảng ba mươi tuổi. Người thiếu phụ này có vài phần tư sắc, tuy chút tư sắc này của cô ta không gây sự chú ý cho Môn Thường, nhưng hai bầu ngực căng phồng đầy đặn của cô ta đã gây chút hứng thú cho y.

Tuy thiếu phụ này còn kém xa so với Mông Văn và Tiêu sư tỷ, nhưng cặp bưởi này quả là vốn liếng khá dày. Cô ta thấy Môn Thường nhìn chằm chằm vào ngực của mình, không chỉ không thấy ái ngại, thậm chỉ còn cố ý hếch hếch lên.

Môn Thường tuy không có hứng thú gì với loại phụ nữ như vậy, nhưng nếu cô ta tình nguyện, chơi một chút cũng có sao đâu.

Cô ta thấy Môn Thường nhìn chằm chằm vào bộ ngực của mình, ánh mắt còn có chút mùi vị nhục dục, hơn nữa Môn Thường này tướng mạo cũng không tệ. Nếu không có chút bộ dạng háo sắc đó, thậm chí có chút ý vị thế ngoại cao nhân, người đàn bà này dường như rất có cảm giác thành tựu, nói:

- Này anh, anh cũng từ Cửu Hoa Sơn đến sao?

Môn Thường thấy cô ta không ngờ chủ động tiếp cận, nghĩ thầm quả nhiên là độ tuổi như hổ mà, phỏng chừng chồng cô ta là một gã héo quắt. Y gật đầu nói:

- Không sai, tôi vừa du lịch ở Cửu Hoa về, tới đó chỉ là để thăm vài người bạn cũ thôi.

- Vậy anh xuống ga nào?

- À, tôi đi Phần Giang.

- A, thật trùng hợp, chúng tôi cũng đến Phần Giang đây. Anh là người Phần Giang hả? Khá thú vị nhỉ.

- Không phải, tôi lần đầu đến Phần Giang, tôi đang phát sầu không biết làm thế nào để tìm được nhà em họ đây?

Môn Thường vừa nghe xong lời người phụ nữ này nói, dường như cô ta cũng ở Phần Giang, lập tức càng thấy hứng thú.

- Em họ anh là người Phần Giang hả? Cậu ấy tên gì?

Cô ta dường như rất hứng thú với lời nói của Môn Thường.

- Em họ tôi tên là Lâm Vân, chỉ có điều trước kia tôi nghe nói cậu ấy làm việc ở Phần Giang, lần này tôi vì trị bệnh giúp cho một người bạn ở Cửu Hoa, tiện thể đến thăm nó luôn.

Môn Thường nói linh tinh.

- Anh là bác sĩ hả?

Người phụ nữ kỳ quái nhìn Môn Thường, cô ta cảm giác Môn Thường không giống một bác sĩ lắm.

- Đúng vậy, tôi làm y học gia truyền. Người bạn cũ này của tôi vì đã đi rất nhiều bệnh viện lớn rồi, nhưng bệnh tình vẫn không có bất kỳ thuyên giảm, lần này cố ý mời tôi đến khám xem sao.

Môn Thường nói chuyện mà biểu lộ rất thản nhiên, gần như y đúng là một thế ngoại cao nhân vậy.

Khuôn mặt người phụ nữ hiện lên sự kinh ngạc, còn chưa nói gì, người đàn bà khoảng năm mươi tuổi bên cạnh đã nói trước:

- Bệnh bạn cậu đã chữa được chưa?

- Chỉ là bệnh phổi thôi, tôi trị hai ngày đã khỏi rồi. Thực sự không biết bệnh viện bây giờ làm ăn kiểu gì, ngay cả tí bệnh này cũng không chữa được, ài, y thuật xuống dốc rồi.

Môn Thường nói rồi còn nhắm mắt thở dài một hơi.

Người đàn bà vừa nói đó trong mắt đột nhiên hiện lên sự kinh hỉ, tự nhủ hẳn không phải là mình gặp được thần y rồi chứ? Mình vừa từ Cửu Hoa sơn cầu nguyện trở về, trên xe lửa đã gặp được thần y, Bồ Tát ở Cửu Hoa Sơn này thật đúng là linh nghiệm mà!

- Ồ, anh đúng là thầy thuốc sao? Tôi là Trần Phượng, đây là mẹ tôi. Còn chưa hỏi quý danh của anh?

Người phụ nữ thấy Môn Thường nói với mẹ mình y chính là thầy thuốc, thì càng có hảo cảm với tay Môn Thường anh tuấn phóng khoáng này, ánh mắt khi nói chuyện còn mang theo chút ướt át.

- Ồ có gì đâu, tôi là Môn Thường, nhà tôi vốn là thế gia y thuật ẩn thế. Lần này tôi ra giúp là bởi vì cha của người bạn này trước kia từng gặp qua tôi một lần. Lần này cũng bởi vì ông ấy nhờ người gửi thư cho tôi, tôi mới biết chuyện người bạn đó bị bệnh, nên đặc biệt đến giúp đỡ.

- Thật không ngờ, xem ra người có y thuật thực sự đều là gia tộc ẩn thế à. Môn tiên sinh, không biết có thể mời anh đến nhà tôi ở tạm mấy hôm được không. Nhà tôi bây giờ cũng có người bị bệnh, nhưng đã tới rất nhiều bệnh viện đều không có kết quả gì, rất muốn nhờ Môn tiên sinh giúp đỡ.

Mẹ của Trần Phượng gần như rất cẩn thận hỏi, chỉ sợ mình mời một cách mạo muội, sẽ khiến cho tên Môn Thường ở trước mặt này cảm thấy quá mức đường đột.

Trần Phượng nhìn nhìn Môn Thường anh tuấn, trong lòng lại phập phồng, người họ Môn này quả thực hiếm thấy. Môn Thường vừa mới nói gã có một người em họ gì đó đang ở Phần Giang, người đó tên là Lâm Vân, mình giúp y tìm một chút là được rồi. Đúng rồi, Lâm Vân sao mà nghe quen thế, đợi đã, a, lẽ nào là Ngũ thiếu gia của nhà họ Lâm?

Trần Phượng ngây ngẩn cả người, phải nói người nổi danh nhất Phần Giang trừ Lâm Vân này ra, thì còn có ai nữa chứ. Không phải đúng là hắn chứ? Đang định tiếp tục hỏi thăm, Môn Thường lại nói:

- Có thể có được lời mời của cô, Môn Thường đương nhiên vui vô cùng. Nếu như có thể giúp cô chữa trị bệnh tình cho người thân, Môn Thường tất nhiên nguyện ý, chỉ có điều cháu còn phải đi tìm người, sợ…

- Người anh muốn tìm là Lâm Vân à? Anh ta thực sự là em họ anh sao?

Trần Phượng rất kinh ngạc nhìn Môn Thường hỏi.

- Đúng vậy, chính là Lâm Vân, làm sao vậy? Cô biết nó hả?

Môn Thường thấy ý của Trần Phượng giống như là biết Lâm Vân, cố nén sự vui sướng trong lòng, chậm rãi hỏi.

- Ừ, tôi biết người này, chỉ có điều bây giờ anh ta không ở Phần Giang nữa rồi, hẳn là đang ở Yên Kinh. Đúng rồi, em họ Lâm Vân của anh là chủ tịch tập đoàn Vân Môn, anh đừng nói là không biết nhé?

Trần Phượng có chút kinh ngạc hỏi.

- À, cái này tôi biết một chút, chỉ có điều không ngờ nó phất nhanh như vậy, tôi còn nghĩ nó vẫn đang ở Phần Giang cơ đấy. Tôi chỉ là nhất thời nảy lòng đến thăm nó, kỳ thực lần trước tôi gặp nó cũng là hai mươi năm trước rồi, khi đó nó đến nhà tôi. Không ngờ bây giờ nó đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn, em họ tôi thật đúng là giỏi giang mà. Có lẽ nó không nhận ra tôi được nữa đâu.

Môn Thường đè sự cuồng hỉ trong lòng xuống, thật sự không uổng công tí nào.

Lâm Vân ở Phần Giang này không ngờ là cùng một người với Lâm Vân ở Yên Kinh, tức là nói Lâm Vân mà mình tìm rất có thể chính là hắn. Nghĩ tới đây cố gắng khống chế sự run rẩy trong giọng nói và tiếp tục hỏi:

- Vậy cô có biết một người tên Mông Văn không?

- Đương nhiên biết rồi, cô ấy chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Môn, chỉ cần là người biết tập đoàn Vân Môn thì đều biết cô ta.

Lời của Trần Phượng thiếu chút nữa khiến cho Môn Thường ôm hôn cô ta mấy cái.

Đã xác định Lâm Vân chính là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn, khó trách Mông Văn này và Lâm Vân kia có chút không rõ ràng, hóa ra là hai đầu sỏ của một công ty.

Trần Phượng thấy Môn Thường cúi đầu không nói lời nào, còn tưởng rằng y thất vọng vì Lâm Vân không ở Phần Giang, lập tức an ủi nói:

- Anh đừng vội, trước tiên cứ qua nhà tôi ở tạm mấy ngày, vừa khéo bệnh tình của cha tôi còn cần đến sự giúp đỡ của anh. Quê của Lâm Vân này thực ra là ở Phần Giang, cha anh ta Lâm Viễn Chương sống ở sơn trang Hoàn Hồ. Tuy đi Yên Kinh chỉ mất một tiếng đồng hồ, nhưng có một điều muốn nói với anh đó là, thực ra người của Lâm gia rất lợi thế, anh đã nhiều năm như vậy không đến, nói không chừng người ta sẽ không nhận người anh họ như anh đâu.

Môn Thường nghe thấy cha của Lâm Vân không ngờ ở Phần Giang, lập tức có chủ ý, đến lúc đó trước mắt là cứ khống chế Lâm Viễn Chương cha của Lâm Vân lại đã, sau đó đi tìm Lâm Vân, trong tay có được lợi thế này sẽ tốt hơn không ít.

Tuy nhiên từ lời nói của Trần Phượng y có thể cảm giác được rằng, Trần Phượng này không thiện cảm lắm với Lâm gia, mình tốt nhất không nên biểu hiện có quan hệ quá tốt với Lâm gia.

Nghĩ tới đây vội vàng nói:

- Kỳ thật tôi và em họ cũng đã mấy chục năm không qua lại với nhau rồi, lần này chỉ là tiện thì ghé qua chơi thôi. Giờ có tìm không thấy cũng không sao, dù sao hai nhà cũng không có quan hệ gì quá thân thích.

Một câu nói đơn giản đã biến ý đồ tìm kiếm thành một quan hệ vô cùng bình thường, đến chỉ là thuận đường, tìm được càng tốt, không tìm được cũng chẳng sao.

Trần Phượng thấy Môn Thường nói như vậy trong lòng càng thêm cao hứng, chỉ với mấy tiếng đồng hồ trên đường hai người đã càng lúc càng trở nên máu lửa. Nếu đây không phải đang trên xe lửa, có khi hai người đã dìu nhau lên giường rồi.

## 419. Chương 344: Tin Tức Của Lâm Vân (1)

Trần Phượng càng lúc càng thích Môn Thường anh tú hào phóng này, hơn nữa y nói chuyện cũng rất có tu dưỡng. So với gã chồng Lý Tiếu kia của mình thì không biết là mạnh hơn đến mức nào. Gã chồng kia của mình không chỉ là một Hoa Hoa công tử, mà còn ngày đêm không về. Mỗi lần về nhà thì nằm lên giường mấy phút là đã ngủ như chết, khiến cho cô ta chẳng khác gì một cô ả độc thân cả.

Nếu không phải vì Lý Tiếu là người của Lý gia Phần Giang, nói không chừng cô ta sớm đã ly hôn rồi.

Môn Thường cuối cùng đã hiểu rõ được ân oán giữa Lý gia và Lâm gia, cũng biết rõ được thân phận của Trần Phượng. Cô ta là vợ của nhị thiếu gia nhà họ Lý Phần Giang, lần này về nhà mẹ đẻ là cùng mẹ lên Cửu Hoa sơn cầu nguyện. Xem ra mình có thể liên lạc với Lý gia để nắm chắc nhiều tin tức hơn về Lâm Vân. Gã lập tức đồng ý với ý kiến đi về nhà họ ở mấy hôm.

Trần Phượng thấy Môn Thường đồng ý về nhà cô ta, còn chịu giúp thăm bệnh cho cha cô ta, mị sắc trong mắt càng dày đặc.

Hôm đó Môn Thường đến xem qua bệnh cho cha của Trần Phượng, ông ta hai năm trước hai chân đột nhiên bị liệt, đã đến rất nhiều bệnh viện, cũng đã kiểm tra ra được nhiều vấn đề, nhưng không cái nào chính xác. Trên cơ bản khi bác sĩ xem thì nói trôi chảy lắm, nhưng khi trị thì lại không ra gì cả.

Môn Thường là một tu sĩ Luyện Khí tầng mười, rất nhiều phương diện mạnh hơn nhiều so với một bác sĩ bình thường. Trải qua một lần trị liệu của y, cùng với một viên đan dược, cha của Trần Phượng rõ ràng đã cảm thấy được chân mình có chút cảm giác.

Cứ như vậy người của Trần gia càng tôn sùng Môn Thường, Trần Phượng càng nghênh phụng y. Tối ngày hôm đó hai người đã lăn lộn trên giường một trận. Cho dù Môn Thường là tu sĩ Luyện Khí tầng mười, nhưng cũng cảm thấy ăn không tiêu. Trần Phượng này khi ở trên giường quả thực giống như bị điên vậy. Bà Trần gần như biết con gái mình đang làm gì, nhưng lại giả vờ như không biết.

- Anh còn muốn đến Yên Kinh tìm em họ Lâm Vân của anh không?

Trần Phượng sau khi thỏa mãn, càng bộc lộ rõ sự phong tình, càng không che dấu hai ngọn núi ngạo nghễ trước ngực.

Môn Thường tiện tay nắn nắn vài cái rồi nói:

- Ngày mai tôi sẽ đi sơn trang Hoàn Hồ xem sao. Tuy đã lâu không qua lại với Lâm gia, nhưng đến rồi thì cũng nên chào hỏi chú ấy một tiếng.

Theo cách Môn Thường nghĩ, nếu như gã khống chế được Lâm Viễn Chương, sau đó lại thông qua Lâm Viễn Chương khống chế Lâm Vân, còn gì tốt hơn chứ.

- Thực ra người mà em họ anh cưng nhất là vợ anh ta. Vợ anh ta tuyệt đối là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà em từng gặp qua, hơn nữa rất kỳ quái nhé, trước sau mấy lần gặp qua cô ta thì càng thấy cô ta xinh đẹp hơn. Thật sự là kỳ quái, nếu như anh có được sự thừa nhận của cô ta, sao đó anh đi nhận em họ anh thì nhẹ nhàng quá rồi.

Theo Trần Phượng, Môn Thường này đến tìm Lâm Vân không gì ngoài tiền tài của hắn, muốn đến kiếm tí chút mà thôi.

- Vũ Tích, khu này của nhà Lâm Vân rộng nhỉ. Sơn trang Hoàn Hồ này chỉ sợ có một nửa là sản nghiệp của nhà Lâm Vân?

Liễu Nhược Sương đi theo Hàn Vũ Tích đến trước cổng sơn trang Hoàn Hồ. Đối mặt với sơn trang lớn như vậy, Liễu Nhược Sương cảm thán không thôi.

- Nhược Sương, ở đây không phải của Lâm Vân, là của Lâm gia. Lâm Vân và Lâm gia là hai chuyện khác nhau.

Hàn Vũ Tích nhớ lại chuyện ngày đó Lâm Vân bị đuổi ra khỏi sơn trang Hoàn Hồ, lần đó cô lái xe tiễn Lâm Vân tới cổng, về sau Lâm Vân lại đợi cô đi rồi, đến nhìn cũng không thèm nhìn sơn trang Hoàn Hồ này một cái, dứt khoát một mình rời khỏi nơi đây.

Nếu không phải mình và anh ấy đã hẹn là sẽ đi ly hôn, thì có lẽ bây giờ cô thật sự đã mất Lâm Vân. Xua đuổi người con trai bị điên của mình ra khỏi nơi ở duy nhất, Hàn Vũ Tích không có chút cảm giác thân tình gì đối với Lâm Viễn Chương cha của Lâm Vân. Cô cảm thấy cha hắn cũng giống cha cô, đều là loại người chỉ biết lo cho bản thân mà không thèm suy nghĩ cho con cái của mình.

- Vũ Tích…

Liễu Nhược Sương hiểu rõ tâm tư của Hàn Vũ Tích, lúc trước Lâm Vân ở công ty nói qua “Tập đoàn Vân Môn là của mọi người, không phải của Lâm gia.”

Hàn Vũ Tích nhìn sơn trang Hoàn Hồ tráng lệ này, không có bất kỳ ý nghĩ gì, cô chỉ muốn hỏi thăm một chút về chuyện của Lâm Vân, hoặc là nói cho bọn họ biết nếu như Lâm Vân có quay lại, thì lập tức gọi điện cho cô. Đối với nơi này cô không có chút cảm tình nào, từ trước tới nay cô chỉ mới qua đây có hai ba lần mà thôi.

- Xin chào hai cô, xin hỏi…

Một thanh âm làm hai người Hàn Vũ Tích bừng tỉnh.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương quay đầu lại thì thấy Môn Thường đang đi tới, nhưng lại không biết người này.

Môn Thường lại quên tiếp tục hỏi vế sau, sự mỹ mạo và khí tức linh động của Hàn Vũ Tích khiến y ngây người. Một nữ tử phàm nhân không ngờ lại xinh đẹp như thế, dung mạo của hai cô gái này quả thực không kém gì so với Tiêu sư tỷ của y, thậm chí cô gái bên trái này càng có vẻ linh động hơn.

Thấy Môn Thường nhìn chằm chằm các cô mà không nói gì, hơn nữa ánh mắt có chút không lịch sự, Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều trầm nét mặt, người này thật vô lễ.

Môn Thường phản ứng lại, vội vàng nói:

- Tôi là bạn của Lâm Vân, đến tìm người thân của anh ấy. Đây có phải nhà của Lâm Vân không?

Nghe xong lời nói của Môn Thường, Hàn Vũ Tích mới một lần nữa nhìn kỹ Môn Thường, người này là bạn của Lâm Vân sao? Sao không nghe anh ấy nói qua?

Nhìn thấy thần sắc nghi hoặc của Hàn Vũ Tích, Môn Thường vội vàng nói:

- Tôi là Môn Thường, lần đầu đến Phần Giang, cho nên mới hỏi thăm hai vị nhà của Lâm Vân. Ở đây có phải không?

Hàn Vũ Tích chưa từng gặp qua người này, cũng không có nghe Lâm Vân nói qua có một người bạn tên là Môn Thường, chỉ đành nói:

- Lâm Vân ra ngoài vẫn chưa về, tôi cũng đến tìm anh ấy. Chỉ có điều sao tôi chưa nghe nói qua anh ấy có một người bạn tên là Môn Thường nhỉ?

Môn Thường vừa nghe Lâm Vân quả nhiên chưa trở về, xem ra Lão tổ nói rất đúng, mình cũng không cần đi Yên Kinh nữa rồi, Lâm Vân này khẳng định đã mất hết tu vị. Nói không chừng bây giờ còn nằm tại nơi hẻo lánh nào đó cũng nên, hoặc là chết rồi. Chỉ có điều nếu như vậy, sự khó khăn để mình tìm được Lâm Vân không phải càng lớn sao?

Cũng may tổ sư cũng không hạn chế mình cần phải tìm được hắn trong bao lâu, nên cũng không vội. Chỉ có điều Trần Phượng so với hai cô gái này giống như là chim sẻ so với Phượng Hoàng vậy, quả thực là chênh lệch nhau quá lớn. Cô gái này nói rằng chưa nghe Lâm Vân nói qua là có một người bạn như y, nói rõ quan hệ giữa hai người rất gần, mình cần phải nghĩ cách để tiếp cận hai người này mới được.

Nghĩ tới đây y vội vàng nói:

- Là thế này, Lâm Vân bị thương rất nặng, hiện tại không thể nhúc nhích, đang ở nhà tôi tĩnh dưỡng, tôi đến là để báo với người nhà.

- Cái gì?

Hàn Vũ Tích lập tức lộ ra thần thái khẩn trương, Lâm Vân chẳng những mất toàn bộ trí nhớ, lại còn bị trọng thương nữa. May mà mình đến đây, nếu không cứ chờ người đến Phần Giang báo cho cô, chẳng phải đã chậm trễ rất nhiều thời gian sao.

- Bây giờ anh ấy đang ở đâu?

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương cùng lúc hỏi, có thể thấy rõ sự lo lắng trong lòng.

- Hai cô là?

Môn Thường tuy nghĩ tới một trong hai người là vợ của Lâm Vân, nhưng hai người này đều là trinh nữ, nên cuối cùng vẫn không biết được rốt cuộc ai mới là vợ của Lâm Vân, có lẽ hai người cũng chưa chắc đã là vợ hắn.

- Anh mau nói Lâm Vân sao rồi?

Sự lo lắng và tình yêu thương của Hàn Vũ Tích chất đầy trong câu nói.

Môn Thường sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ hai người đều là vợ của Lâm Vân? Điểm ấy Môn Thường cũng không có quá mức để ý, Khôn Truân giới đừng nói lấy hai người vợ, cho dù là hai mươi người cũng rất bình thường.

- Vậy cô là Hàn Vũ Tích phải không?

Những tin tức này Môn Thường có được từ Trần Phượng.

- Đúng, tôi chính là Hàn Vũ Tích, là Lâm Vân nói sao?

Hàn Vũ Tích vốn rất tỉnh táo, nhưng một khi đề cập đến chuyện của Lâm Vân, cô không còn cách nào có thể bình tĩnh được nữa.

- A, đúng vậy, tuy nhiên mọi người không cần phải lo lắng, tôi là người mà Lâm Vân bảo đến thông báo một chút, hai người có đi cùng tôi không? Anh ta bây giờ đang ở cùng với Mông Văn, Mông Văn đang chăm sóc cho anh ta, hẳn là không có vấn đề gì.

Môn Thường nói xong nửa câu trước, khi nói muốn đi cùng tôi không, y thấy cô gái bên cạnh lộ ra thần sắc cảnh giác, liền vội vàng lôi tên của Mông Văn ra.

Quả nhiên sau khi nghe đến tên Mông Văn, hai cô gái gần như thở phào một cái. Nói rõ rằng cô gái tên Mông Văn này không chỉ bọn họ có quen biết, mà còn là người bọn họ tín nhiệm.

Mình đoán đúng rồi.

- Đúng, chúng tôi muốn đi cùng anh, Lâm Vân bây giờ ở đâu? Anh mau chóng dẫn đường đi?

Hàn Vũ Tích nghe được chuyện của Lâm Vân thì lập tức tinh thần loạn lên.

- Vũ Tích, hiện tại không nên gấp gáp, nếu Lâm Vân đã có tin tức, chúng ta sẽ qua đó là được mà, đừng quá lo lắng.

Tuy Liễu Nhược Sương trong lòng cũng thấy bất ổn, không phải Lâm Vân tại sao lại bị thương, nhưng cô với tâm trạng ngổn ngang lo âu vẫn an ủi Hàn Vũ Tích không cần lo lắng.

## 420. Chương 344: Tin Tức Của Lâm Vân (2)

- Cách Phần Giang hơn hai trăm dặm, cũng không xa lắm, đợi lát nữa tôi dẫn mọi người đi là được rồi.

Môn Thường vừa nói, vừa nghĩ xem thông qua cách nào để lừa gạt hai cô gái này đến Địa Ngục Môn ở núi Côn Luân.

- A, thiếu phu nhân đã trở lại rồi à?

Cổng khu viện của Lâm gia ở sơn trang Hoàn Hồ đã mở, một quản gia khoảng hơn năm mươi tuổi vừa khéo đi ra.

Người quản gia này tuy Hàn Vũ Tích có chút quen mặt, nhưng không biết là ai, chỉ đành nói:

- Ừ, tôi về có chút chuyện, ở đây có xe không dùng đến không?

- Ồ, bây giờ cần luôn sao? Nếu bây giờ cần, tôi sẽ lập tức đi chuẩn bị. Lão gia đi Yên Kinh vẫn chưa quay về.

Quản gia này nói xong thì đợi chỉ lệnh của Hàn Vũ Tích, bây giờ chỉ cần bất kỳ người nào có quan hệ với Lâm Vân, người của Lâm gia đều không dám đắc tội. Chuyện của Lâm Khải, tuy không có nói rõ, nhưng mọi người trong lòng đều biết rõ, huống hồ gì người trước mặt này là thiếu phu nhân.

- Vâng, vậy thì cảm ơn chú. Bây giờ chú đi chuẩn bị đi, chúng tôi cần dùng ngay.

Hàn Vũ Tích chỉ muốn nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Vân, không còn bất kỳ ý nghĩ gì khác.

- Vâng.

Quản gia không chút do dự quay người đi vào đại viện.

Lúc này Hàn Vũ Tích mới hồi phục lại tinh thần nhìn nhìn Môn Thường, cô cảm thấy trên người người này có một loại sóng linh lực, thậm chí còn cao hơn cô một bậc. Nghĩ đến đây cô đột nhiên rùng mình, người trước mắt này không ngờ là một tu sĩ sao?

Dựa theo những gì cô biết thì tu sĩ trên địa cầu cực kỳ ít, cho dù mấy tu sĩ trong tổ dị năng, cũng không có một người có thể đạt đến Luyện Khí tầng năm, người này rõ ràng là còn cao hơn cảnh giới của cô. Tuy không biết y đã đến Luyện Khí tầng mấy, nhưng thần quyết Tinh Hà mà mình tu luyện, có thể cảm ứng được tu vị của người này còn cao hơn mình.

Lâm Vân làm sao có thể dưỡng thương trong nhà một tu sĩ chứ? Hàn Vũ Tích đột nhiên cảm giác được có chút không bình thường, nhưng chỗ không bình thường đó cô lại không thể nói. Tuy biết thần quyết Tinh Hà của mình cao cấp hơn rất nhiều so với công pháp bình thường, Môn Thường chỉ cần không phải là tu sĩ Trúc Cơ, muốn nhìn ra được tu vị của mình hẳn là rất khó. Nhưng Hàn Vũ Tích vẫn cố gắng khống chế linh lực không bị tràn ra ngoài, sợ Môn Thường này có thể nhìn ra được tu vị của mình.

Cô tuy cảm thấy Môn Thường này không bình thường, tuy không nói ra được, nhưng phòng một chút cũng là điều nên làm.

Môn Thường cũng cảm giác được sự khác nhau giữa Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương, tuy nhiên rất nhanh liền bình thường trở lại. Nếu Mông Văn đã học được công pháp nội gia của Lâm Vân, khiến mình cảm giác được khí tức khác với phàm tục, thì vợ của Lâm Vân sẽ học nhiều hơn về loại công pháp này.

Từng hồi tiếng còi xe truyền đến, rất nhanh một chiếc xe ô tô màu đen chạy tới trước mặt Hàn Vũ Tích, từ trên xe bước xuống một người lái xe rất khỏe mạnh, anh ta đi đến trước mặt Hàn Vũ Tích nói:

- Thiếu phu nhân, tôi là Kim Gia Cường, xe đến rồi, bây giờ có thể đi được chưa?

- Ừ, bây giờ đi thôi. Anh Môn Thường, anh ngồi trước chỉ đường đi, tôi và Liễu Nhược Sương sẽ ngồi ghế sau.

Hàn Vũ Tích nói rồi không cần chờ để Kim Gia Cường đi mở cửa, cô tự mình chủ động kéo mở cửa xe phía sau, ngồi vào trong cùng Liễu Nhược Sương. Môn Thường thấy thế, liền vội vàng ngồi lên ghế trước. Một lái xe, cho dù có cường tráng đi nữa, trong mắt Môn Thường cũng chỉ là con kiến mà thôi.

Hàn Vũ Tích ngồi phía sau tuy sinh lòng hoài nghi tên Môn Thường này rất có thể là một tu sĩ cao cấp hơn cô, nhưng y ngay cả Mông Văn cũng biết, hẳn là không phải đang lừa bọn cô.

Trên đường đi Hàn Vũ Tích không ngừng hỏi thăm Môn Thường về chuyện liên quan đến việc Lâm Vân bị thương, Môn Thường trả lời không chút sơ hở, thậm chí còn nói rằng Lâm Vân bị thương chưa lành là do đi núi Côn Luân. Về sau gặp được sư phụ của y, mới cứu được Lâm Vân một lần dưới cơ duyên trùng hợp đó.

Lâm Vân hẳn là từng đến núi Côn Luân, điều này Hàn Vũ Tích biết, cô vốn định đi núi Côn Luân tìm Lâm Vân, chỉ có điều sau khi trở về Lâm Vân đã mất trí nhớ, lại còn bị thương nữa. Chả trách không nghe Lâm Vân nhắc đến người có tên Môn Thường này, hóa ra Môn Thường này sau khi vì Lâm Vân bị thường đã cùng sư phụ cứu hắn, mới quan biết Lâm Vân.

- Anh Môn Thường, vết thương của anh Lâm Vân có nặng lắm không?

Liễu Nhược Sương có chút lo lắng cho vết thương của Lâm Vân, nếu đã không thể ngồi xe trở về, thì khẳng định là rất nặng.

- Ừ, vết thương không nhẹ, chỉ có điều bây giờ đã qua cơn nguy kịch rồi.

Môn Thường mỗi lần nói chuyện nhất định phải quay đầu lại nhìn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

- Anh Môn, nếu Lâm Vân đã có thể nói chuyện, anh ấy sao không gọi điện thoại về nhà? Còn đích thân anh chạy một chuyến?

Hàn Vũ Tích đột nhiên hỏi.

Môn Thường căng thẳng trong lòng, điểm này quả thật khiến y bất ngờ, tuy nhiên lập tức nói:

- Lâm Vân sau khi tỉnh lại chỉ nói bảo tôi đi Phần Giang tìm cha anh ta, hoặc là đi Yên Kinh tìm vợ anh ta Hàn Vũ Tích, nhưng lại không kịp nói số điện thoại thì đã bị hôn mê. Tôi tìm trên người anh ta cũng không có điện thoại, chắc là rơi mất rồi.

Môn Thường tuy cảm thấy câu trả lời của mình không có vấn đề gì, hơn nữa hôm qua y đã biết được tình hình đại khái của Lâm Vân thông qua chỗ Trần Phượng. Khặc khặc, còn Trần Phượng kia nữa, để cô ta từ từ đợi đi.

Hàn Vũ Tích lại nhíu nhíu mày, cô không tin Lâm Vân sẽ bảo Môn Thường đến Phần Giang tìm cha hắn, cô quá hiểu rõ Lâm Vân rồi. Nếu nói đi Yên Kinh tìm cô hoặc lão gia tử, cô còn tin một chút, nhưng đến tìm cha hắn, cô thực không tin lắm. Nghĩ đến đây cô hỏi lại một lần nữa:

- Lâm Vân bị thương lâu chưa?

- Bị thương đã lâu chưa?

Môn Thường thầm tính toán thời gian lúc mình rời khỏi núi Côn Luân rồi nói:

- Đã hơn một tháng rồi.

Hàn Vũ Tích suy nghĩ, tên Môn Thường này nhất dịnh đang lừa gạt các cô. Lâm Vân rời đi Trung Ninh mới hơn nửa tháng, Môn Thường lại nói Lâm Vân bị thương ở chỗ y hơn một tháng. Nếu không phải Dương Vân lừa gạt các cô, vậy chính là Môn Thường lừa gạt các cô.

Dương Vân chắc chắn sẽ không làm vậy. Hơn nữa Dư Dụ còn từng nói, nửa tháng trước Lâm Vân còn dùng qua thẻ ngân hàng. Vậy chứng tỏ người lừa các cô là Môn Thường. Liễu Nhược Sương cũng phát hiện ra sơ hở trong câu trả lời của Môn Thường. Nhưng cô là một cô gái gái thông minh, nên không lên tiếng. Nếu Hàn Vũ Tích đã hỏi như vậy, chứng tỏ chị ấy đã hoài nghi.

Tuy nhiên Hàn Vũ Tích lại thấy hơi yên tâm. Nếu Môn Thường đang lừa gạt hai người, vậy thì Lâm Vân có thể không bị thương. Chắc anh ấy đang đi đâu tìm trí nhớ.

Xe đã đi được vài chục phút, nhưng Môn Thường vẫn nói chưa đến nơi, chỉ lái xe về phía trước. Hàn Vũ Tích ước lượng khoảng cách. Với tốc độ lái xe như vậy, chiếc xe này đi ít nhất đã được 800km. Nàng rất sốt ruột, cố gắng nghĩ ra cách giải quyết.

Liễu Nhược Sương thấy xe càng chạy càng xa, Hàn Vũ Tích không biểu lộ gì. Đành phải chủ động nói:

- Chỗ chúng ta hình như đã vượt qua 300km rồi thì phải?

Môn Thường mở cửa sổ ra nhìn, lông mày cau lại, thì thầm nói:

- Chằng lẽ do tôi đi nhầm hướng? Để tôi xem lại thế nào, bình thường là phải tới rồi chứ.

Miệng ngoài nói vậy, nhưng trong đầu thì nghĩ, nói không chừng hai người này đã hoài nghi mình. Cũng không ngờ đi xa như vậy rồi, còn chưa tìm được một chỗ phù hợp để động thủ. Môn Thường hoàn toàn không có ý định đối phó với hai người giống như đối phó với Mông Văn. Chậm rãi để cho hai người tiếp nhận mình. Cứ tìm một chỗ rồi dùng sức mạnh, sau đó trực tiếp đưa tới Côn Luân là được.

Liễu Nhược Sương đang lúc bối rối, bỗng có tiếng của Hàn Vũ Tích vang lên bên tai:

- Chị đang dùng thần thức truyền âm cho em. Tu vị của tay Môn Thường này cao hơn chị. Từ đầu đến cuối y đang lừa gạt chúng ta. Em đừng lên tiếng. Chị không biết y có thần thức hay không. Cho dù có cũng không thể mạnh bằng của chị được. Cũng may y chưa phát hiện ra chúng ta là người Tu Chân, cho nên chúng ta còn có cơ hội.

Liễu Nhược Sương nghe Hàn Vũ Tích nói vậy, thầm nghĩ, quả nhiên Môn Thường là kẻ dối trá. Lúc y mới lên xe, cô đã hoài nghi rồi, nhưng không tìm được điểm nào đáng nghi vấn.

## 421. Chương 345:

Hàn Vũ Tích biết rất rõ sự lợi hại của tu sĩ. Dù cho có nhiều người vây công y, thì cũng là chịu chết mà thôi.

- Anh tài xế, tôi nhớ chỗ này có một vùng núi lớn cơ mà? Sao đến hiện tại rồi tôi còn không trông thấy có sông núi gì?

Môn Thường vừa nghĩ vừa hỏi.

- Đi về phía trước 300, 400 km nữa là núi Tây Lượng. Ở chỗ này không có sông núi gì cả.

Nếu Hàn Vũ Tích không lên tiếng, Kim Gia Cường đương nhiên không có ý đỗ xe.

- Núi Tây Lương? Vậy thì anh cứ lái xe tới chỗ đó. Tôi nghĩ lại xem.

Môn Thường nói xong, liền tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

- Dừng ở đây một lát, chúng tôi muốn xem đây là đâu.

Hàn Vũ Tích chợt bảo ngừng xe.

Nếu là Hàn Vũ Tích ra lệnh, Kim Gia Cường không chút do dự dừng xe lại. Nhưng còn chưa mở cửa xe ra, Môn Thường đã nói:

- À, tôi nhớ ra chỗ Mông Văn ở rồi. Đi thẳng 300, 400 km nữa là tới.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương đều sửng sốt. Không nghĩ tới tay Môn Thường này lại ngả bài nhanh như vậy. Có lẽ y đã không quan tâm ý kiến của hai người, mà muốn dè chừng bọn họ. Hàn Vũ Tích biết phản kháng cũng vô dụng, đành phải ra lệnh cho Kim Gia Cường lái xe tiếp.

Môn Thường biết hai người này đã hoài nghi mình. Nhưng y không để ở trong lòng.

Hàn Vũ Tích chỉ có một quân bài duy nhất, đó là Môn Thường còn chưa biết mình là người Tu Chân đã luyện tới Luyện Khí tầng bảy. Liễu Nhược Sương hiểu rõ thực lực của mình quá thấp, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào Vũ Tích.

Đến khi trời tối đen, xe mới dừng lại ở dưới chân núi Tây Lương. Môn Thường bất ngờ đánh bất tỉnh Kim Gia Cường. Y không muốn giết Kim Gia Cường, bởi y còn cần một người lái xe đưa y tới núi Côn Luân. Mục đích chính của y bây giờ là khuất phục hai nữ nhân kia, sau đó mới đi về núi Côn Luân. Môn Thường không muốn tái diễn sai lầm như với Mông Văn nữa. Cho nên xe vừa tới chân núi, y liền bảo dừng.

Có hai nữ nhân xinh đẹp như vậy ở bên cạnh, ở bên ngoài chơi bời vài mười mấy năm cũng không thấy buồn chán. Lúc trước vì chuyện của Mông Văn, Môn Thường còn tức giận hơn nửa ngày. Nhưng hôm nay may mắn lại tới, gặp được hai cô nàng còn vừa ý hơn.

- Các cô không tồi, tới đây rồi mà còn bình tĩnh được như vậy. Chắc các cô đang nghĩ tôi lừa các cô phải không. Không sao cả, tôi rất thực lòng với hai người. Các cô ra đây đi. Chúng ta thương lượng xem, việc kế tiếp nên làm thế nào.

Môn Thường cười mỉm nhìn Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

- Lâm Vân và Mông Văn, hai người đó thế nào rồi?

Liễu Nhược Sương hỏi.

- Tôi gặp được Mông Văn ở núi Cửu Hoa. Tôi vốn định thu cô ta làm bạn gái, nhưng cô ta lại không thức thời, nhảy xuống núi tự vẫn. Nói thật, tôi rất đau lòng khi cô ta làm như vậy. Bởi vì lúc cùng cô ta du lịch ở núi Cửu Hoa, tôi đã thích cô ta. Cũng may gặp được hai người, tôi còn thích hơn.

- Còn về Lâm Vân, tôi rời núi chính là vì tìm hắn. Hắn lấy trộm đồ vật của môn phái chúng tôi, đương nhiên tôi phải đi đòi về. Nhưng trước hết đoạt hai lão bà của hắn đã, coi như tiền lãi. Các cô không cần phải lo lắng, nói là đoạt, chứ tôi thực sự thích hai cô. Hắc hắc, lần này tôi sẽ không phạm sai lầm như với Mông Văn đâu. Trong hai cô, ai tới trước? Xe tuy nhỏ, nhưng tôi vẫn mang theo chăn mền. Các cô xem đây…

Môn Thường nói xong, đột nhiên lôi một tấm đệm ở trong xe ra.

- Rất thần kỳ phải không? Kỳ thực tôi chính là một vị thần tiên. Tôi khác với cái tên Lâm Vân chỉ luyện công pháp nội gia kia. Nếu như hai cô theo tôi, tôi sẽ dạy những bản lĩnh này cho các cô.

Môn Thường vừa nói xong, thì điện thoại của Kim Gia Thường reo lên. Đoán chừng là người của Lâm gia gọi điện cho gã.

Môn Thường cầm lấy chiếc điện thoại, tiện tay bóp nát nó.

Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương xuống xe, im lặng không nói. Môn Thường thấy hai người đã đi ra, liền đi ra theo, đứng ở phía trước hai người:

- Hai cô thấy thế nào? Là ai tới trước?

Hai người vẫn im lặng, rồi Hàn Vũ Tích đi lên phía trước vài bước. Môn Thường thấy Hàn Vũ Tích chủ động đi tới, rất là vui vẻ nói:

- Là cô à, vừa khéo hợp với ý của tôi.

Môn Thường xác thực rất cao hứng. Trần Phượng sao có thể so sánh với hai cô gái trước mắt này. Không nghĩ tới Hàn Vũ Tích rất thức thời. Rất ít người có thể bình tĩnh đối mặt với tử vong như hai người này.

Hàn Vũ Tích vẫn đang đắn đo, nên dùng hỏa cầu hay là phong nhận? Uy lực của thiểm lôi (tia sét) quá yếu, đã bị nàng loại trừ. Nàng chỉ có một cơ hội ra tay duy nhất. Tên Môn Thường kia vẫn còn tưởng rằng hai người chỉ là người bình thường. Nên nhất định phải nắm chặt cơ hội duy nhất này. Nàng đã không còn là Hàn Vũ Tích lúc phóng bừa bãi phong nhận về phía Trần Ngọc Bân. Trải qua một lần giết chóc, nàng đã thành thục không ít.

Quả thật Môn Thường không để Hàn Vũ Tích vào trong mắt. Theo suy nghĩ của y, Hàn Vũ Tích mạnh đến mấy cũng chỉ như Mông Văn, luyện qua công phu nội gia mà thôi. Chỗ này không có vách núi, cũng không có sông lớn. Nên y không sợ cô ta làm liều.

Hàn Vũ Tích bỗng giơ tay lên như muốn khởi thế công vậy. Môn Thường nhìn thấy thế, thầm khen động tác của cô ta thật ưu nhã. Nhưng ngay lập tức, Môn Thường đã cảm thấy không đúng. Có một đợt sóng linh lực rất mãnh liệt.

“Cô ta là một tu sĩ”

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Môn Thường. Y còn chưa nghĩ tiếp thì đã cảm thấy ngực của mình tê rần. Huyệt đan điền của mình vừa bị hủy rồi? Môn Thường kinh hãi, mồ hôn lạnh lập tức túa ra. Liền không chút nghĩ ngợi, lấy mấy viên đan dược rồi nuốt xuống.

Hàn Vũ Tích thấy một kích này của mình thành công. Thì không do dự nữa, không ngừng phóng phong nhận về phía Môn Thường. Nhưng Môn Thường đã kịp thời tạo một cái vòng bảo vệ ở phía trước người. Phong nhận bắn trúng vào đó chỉ làm ung động cái vòng bảo hộ mà thôi.

Môn Thường vừa kinh hãi vừa tức giận. Không ngờ mình lại bị một nữ nhân đánh lén. Mà cảnh giới của nữ nhân này còn thấp hơn cả mình. Sao cô ta có thể đánh lén được mình nhỉ? Không dám nghĩ nhiều, liền vung hai tay ném hai lá phù tạo băng tấn công Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

Hiện tại Môn Thường cảm thấy chân nguyên trong người mình bị tiêu tán rất nhanh. Ngay cả vòng bảo hộ cũng sắp không kiên trì được lâu. Vừa nãy Hàn Vũ Tích đánh lén, đã đánh trúng vào chỗ yếu điểm của y. Nếu không lập tức rời khỏi đây chữa thương. Có lẽ tu vị của y sẽ bị phá hủy. Thậm chí để lại mạng ở chỗ này. Điều mà làm cho y sợ hãi hơn cả, đó là y dùng thân thể để khống chế chân nguyên. Nhưng nữ nhân kia lại dùng thần thức khống chế chân nguyên. Lẽ nào thần thức của cô ta mạnh hơn mình nhiều như thế?

Mặc kệ thế nào, hiện tại không phải là lúc tranh cao thấp với hai người đó. Mình phải nhanh rời khỏi đây chữa thương thôi.

Phù tạo băng đã bắn về phía Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương. Do Liễu Nhược Sương không có năng lực phòng ngự, cho nên Hàn Vũ Tích phải dùng thanh bảo kiếm chặn đỡ cho cô ấy tấm phù. Nhưng cho dù như vậy, hai người vẫn bị thương nhiều chỗ. Máu lập tức chảy đầm đìa.

Bị nhiều vết thương như vậy cũng một phần vì Hàn Vũ Tích không có kinh nghiệm đánh nhau. Một phần là phù tạo băng kia khá lợi hại. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương nhìn nhau, suy nghĩ cũng giống như tên Môn Thường kia, muốn lập tức rời đi nơi này.

Môn Thường thấy phù tạo băng của mình đã làm hai người kia bị thương, liền vui vẻ trở lại. Bởi vì y đã biết mình đánh giá hai người kia quá cao, nên thầm tức giận vì bị đánh lén, còn bị đánh vào huyệt vị trọng yếu. Cho dù y biết mình đã đánh giá cao hai người này, nhưng Môn Thường vẫn không thể không tiếp tục có suy nghĩ bỏ trốn, y đã không thể kiên trì được lâu hơn nữa rồi.

Môn Thường cảm thấy chân nguyên trong cơ thể tràn ra như bị vỡ đê vậy. Thậm chí sinh cơ của y cũng đang dần bị héo rút. Nhưng Môn Thường vẫn cố gắng duy trì sự bình tĩnh, để hai người kia không phát hiện ra mình bị thương.

Môn Thường nghĩ tới đây, liền ném thêm hai lá bùa về phía Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương.

## 422. Chương 351: Dùng Kế Chạy Trốn

Ứng Hư Tử đoán cũng không sai. Nếu Lâm Vân không bị thương, thì tốc độ của hắn tương đương với một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ dốc hết lực để bay.

Nhưng chỉ vì Lâm Vân không lường trước được uy lực của kết giới nên mới bị trọng thương. Nếu không nhờ Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, nói không chừng hắn đã bị ép thành mảnh vụn. Tuy bị thương ảnh hướng tới tốc độ, nhưng vẫn rất nhanh.

Vì hai lần mở kết giới, nên Ứng Hư Tử bị thương không nhẹ. Huống hồ cách lúc mở kết giới mới có năm phút. Vì đuổi theo Lâm Vân nên y không dám chữa thương. Chỉ cần chậm một chút là Lâm Vân sẽ chạy trốn kịp. Vì Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, lão tổ Côn Luân đã bất chấp tất cả. Mặc cho tốc độ hiện tại của mình chỉ còn là Nguyên Anh trung kỳ.

Lão tổ Côn Luân thấy mình bay càng ngày càng chậm, mà Lâm Vân thì vẫn giữ nguyên tốc độ như vậy. Nếu hiện tại không bay nhanh hơn, vậy thì khoảng cách về sau sẽ càng xa. Một tên tu sĩ mới chỉ Kết Đan đã tạo cho y áp lực như vậy, khiến cho lão tổ Côn Luân thật sự nổi điên.

Lâm Vân nhìn thấy lão tổ Côn Luân sắp đuổi kịp, nội tâm trầm xuống. Nếu cứ như vậy, chỉ cần mười phút sau là mình bị lão đó bắt được.

- Thẩm Mãnh, lần đại hội thứ mười ba này, ông phái mấy người đệ tử đi vậy. Lão già ông thật là may mắn, có được vài người đệ tử giỏi. Mấy đệ tử của tôi có tư chất kém quá. Ủa, có hai vị đạo hữu đang bay tới kìa.

Thanh âm kia hơi già nua, nhưng vào tai của Lâm Vân, giống như thanh âm của thần tiên vậy.

Từ xa Lâm Vân đã nhìn thấy có hai người tu sĩ đang đạp kiếm bay từ từ. Liền bay tới phía trước rồi kêu lên:

- Đạo hữu Thẩm Mãnh, xin dừng bước. Người đuổi theo đằng sau kia đã giết đệ tử mà ông yêu quý nhất. Còn ngăn cản tôi tới báo tin. Y đang đuổi giết tôi đó.

Lâm Vân nói xong liền lướt qua hai người tu sĩ rồi bay xa.

“Mình quen cậu ta à? Nhưng điều này không quan trọng, tên đằng sau kia rõ ràng giết người đệ tử mà mình yêu quý nhất. Mặc kệ thật giả, bắt y lại rồi nói sau”

Thẩm Mãnh nghĩ tới đây liền ngăn cản Ứng Hư Tử lại, muốn hỏi cho rõ ràng. Nếu y thực sự đã giết đồ đệ của mình, vậy mình sẽ rút gân lột da y, rồi giết sạch môn phái của y.

- Tránh ra.

Ứng Hư Tử đã nghe thấy lời vu oan của Lâm Vân, nhưng y không có thời gian để giải thích với Thẩm Mãnh kia. Bởi vì chỉ chậm chân một chút thôi, tên Lâm Vân gian xảo kia sẽ biến mất không thấy bóng dáng. Cho nên y không do dự vung phất trần đánh về phía Thẩm Mãnh.

Thẩm Mãnh vốn chỉ hoài nghi, nhưng thấy người này không nói gì đã động thủ, thì càng tin lời của Lâm Vân. Cũng lấy một thanh kim đao, chống lại cây phất trần của Ứng Hư Tử.

Tu vị của Thẩm Mãnh là Nguyên Anh trung kỳ, kém Ứng Hư Tử rất nhiều. Nhưng do Ứng Hư Tử bị thương, lại đuổi theo Lâm Vân hồi lâu, nên hai người đấu ngang ngửa. Ứng Hư Tử bị Thẩm Mãnh làm phiền, trong lòng càng tức giận, không ngừng vận dụng chân nguyên. Thẩm Mãnh cũng tức giận không kém, liên tục trả đòn.

Người tu sĩ đi theo Thẩm Mãnh cảm thấy không đúng, vội vàng nói:

- Lão Mãnh, ông làm việc quá hấp tấp rồi. Chuyện gì cũng phải hỏi cho ra nhẽ rồi mới động thủ chứ.

Bề ngoài thì người tu sĩ này đang nói Thẩm Mãnh, nhưng lại có ý chỉ trích Ứng Hư Tử không hỏi rõ trắng đen. Ứng Hư Tử cũng đã bình tĩnh lại. Y biết nếu không trả lời hai người này, mình sẽ không thể thoát thân để đuổi theo Lâm Vân. Huống hồ, bản lĩnh của Thẩm Mãnh không kém, người bằng hữu của y cũng có vẻ lợi hại.

Mình thu thập xong hai người này, thì Lâm Vân khéo đã mất tăm mất tích rồi. Liền ngừng tay.

- Ủa, ngài không phải là tiền bối Ứng Hư Tử của Côn Luân đó sao?

Lúc này tu sĩ kia mới nhận ra Ứng Hư Tử. Bối phận của Ứng Hư Tử trong giới Tu Chân cũng khá lớn, còn là cao thủ đứng đầu.

- À, hóa ra là Viêm Thạc của phái Tụ Hỏa.

Người tu sĩ này có khuôn mặt đỏ, đầu trọc, chính là đại sư luyện khí nổi tiếng của Khôn Truân Giới, Viêm Thạc.

- Xin chào tiền bối Ứng Hư Tử. Đây là bạn tốt của tôi, Thẩm Mãnh. Không biết những lời vừa nãy của vị đạo hữu kia có phải là thật hay không? Hay là có hiểu lầm gì trong đó?

Viêm Thạc lập tức hỏi.

Thẩm Mãnh cũng nhận ra lão tổ Côn Luân Ứng Hư Tử. Nếu nói lão tổ Côn Luân giết một đệ tử Trúc Cơ của ông ta, thì ông ta không tin lắm.

- Tuyệt đối không có việc này.

Ứng Hư Tử nén giận, mình sao có thể vô duyên vô cớ giết một người đệ tử của người khác được.

Lâm Vân thấy Thẩm Mãnh đã ngăn cản lão tổ Côn Luân, âm thầm đắc ý, nhưng vẫn liều mạng bay đi. Lâm Vân bay ba ngày ba đêm, không ngừng thay đổi phương hướng. Đến tận đây Lâm Vân biết mình đã chạy thoát khỏi lão tổ Côn Luân, nhưng bởi vì để chạy trốn, đã đắc tội tới hai tu sĩ Nguyên Anh.

Nhưng Lâm Vân chẳng quan tâm việc này. Mục đích hiện tại của hắn là nhanh chóng tu luyện tới bảy sao, thậm chí là tám sao. Sau đó lập tức trở về cắt bỏ đầu của lão cẩu Côn Luân khốn kiếp kia.

Lần này cũng không phải là không có thu hoạch. Đó là biết được thêm tác dụng của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, có thể xuyên qua kết giới. Mặc dù kết giới kia là do lão tổ Côn Luân mở ra, nhưng không biết có thể dùng bản đồ để xuyên qua các trận pháp khác không?

Một chuỗi âm thanh đánh nhau mang theo linh lực ba động truyền đến. Lâm Vân bay thấp xuống, xem là chuyện gì.

Có ba cô gái xinh đẹp đang bao vây hai người tu sĩ nam và không ngừng tấn công. Trên không trung thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu và sự ba động của pháp lực. Hai người nam tử kia mắt thấy sắp không kiên trì nổi.

Lâm Vân kiểm tra thoáng cái. Trong năm người này, có hai tu sĩ Trúc Cơ, còn lại đều là Luyện Khí. Hai tu sĩ Trúc Cơ là một nam và một nữ, hai người này chiến đấu là kịch liệt nhất. Nhưng người nam tử có vẻ yếu hơn. Hai nữ tử còn lại vây đánh một người, nên chiếm ưu thế là phải.

Lâm Vân không muốn xen vào việc của người khác. Nhưng năm người này chắn đường của hắn, mà hắn là một tu sĩ năm sao, nên hắn không có ý đi vòng.

Năm người đang đánh nhau gay cấn thì thấy Lâm Vân đi tới, nhưng bọn họ không quan tâm mà vẫn tiếp tục đánh. Bởi vì bọn họ không thấy trên người của Lâm Vân có sự ba động của linh lực nào, nên liền không để Lâm Vân vào mắt. Lâm Vân thì trực tiếp bay qua bên người của bọn họ, không có ý dừng lại.

Năm người này thấy Lâm Vân không chút sợ hãi đi qua bọn họ, liền dừng tay lại, hơi kinh dị nhìn Lâm Vân. Trong suy nghĩ của bọn họ, những người không cố kỵ đi qua như vậy, khẳng định là một tu sĩ cao cấp, hoặc căn bản không sợ bọn họ.

Nhưng Lâm Vân không để ý tới mấy người. Hắn chỉ muốn làm việc của mình, nên trong nháy mắt đã đi xa vài chục mét.

- Mau lấy bản đồ hành tinh ra đây thì chúng tôi thả hai người. Bằng không đừng có trách phái Dao Hoa của chúng tôi không khách khí. Anh cũng biết hai người các anh không phải là đối thủ của chúng tôi. Chúng tôi không ngại giết người để đoạt bản đồ đâu.

Nữ tử có tu vị Trúc Cơ, cay nghiệt nói.

- Dựa vào cái gì mà tôi phải đưa? Bản đồ hành tinh là do tôi phát hiện trước. Huống hồ ở trong đầm Hắc Thủy có không ít bảo vật quý giá hơn tấm bản đồ hành tinh này. Vì sao các cô không đuổi theo họ mà lấy, cứ phải lấy bản đồ của chúng tôi. Chẳng lẽ người của phái Dao Hoa, lại kiêu ngạo như vậy sao? Có thể tùy tiện khi dễ những tán tu chúng tôi? Các cô có biết xấu hổ là gì hay không?

Nam tu sĩ Trúc Cơ còn chưa trả lời, tu sĩ Luyện Khí đã nói trước.

Lời nói không hề cố kỵ, vạch trần bộ mặt ghê tớm của ba nữ tu sĩ kia.

- Dựa vào cái gì à? Chỉ bằng kiếm trong tay bà. Đã cho hai ngươi cơ hội rồi, mà còn không biết nắm lấy. Vậy thì đứng trách bà không khách khí.

Một nữ tu sĩ Luyện Khí Kỳ nói xong, liền muốn vung kiếm lao lên.

Lâm Vân vốn không có ý định xen vào việc của người khác. Nhưng bởi vì bản đồ hành tinh khiến hắn dừng bước. Đối với hắn, bản đồ hành tinh rất quan trọng. Lần trước hắn kiếm được bản đồ hành tinh chỉ là một khu vực nhỏ. Nếu có thể lấy được một bản đồ hành tinh hoàn chỉnh hơn, về sau muốn tìm đại lục Thiên Hồng hoặc là một hành tinh nào khác, cũng thuận tiên hơn rất nhiều.

Mặc dù còn chưa biết bản đồ hành tinh kia có đầy đủ hay không, nhưng Lâm Vân đã quyết định lấy nó. Có còn hơn là không có. Lâm Vân nghĩ tới mấy ngày trước lão tổ Côn Luân ngấp nghé Hỗn Độn Sơn Hà Đồ trong tay của mình, bị mình khinh bỉ là không biết xấu hổ. Nhưng hôm nay mình lại vừa ý bản đồ trong tay của người khác, điều này có phải là không biết xấu hổ không nhỉ?

Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Dù có xấu hổ đi chăng nữa, vẫn phải có được bản đồ kia trong tay. Mình khinh bỉ lão tổ Côn Luân, là bởi vì lão già đó chẳng những muốn Sơn Hà Đồ của mình, còn muốn chém tận giết tuyệt. Nếu chỉ đoạt tấm bản đồ thì thôi, tất cả là do bản lĩnh. Nhưng lão già đó còn muốn uy hiếp người nhà của mình. Không giết lão thì không giải mối hận trong lòng.

Chỉ là hiện tại mình đang bị lão cẩu Côn Luân kia đuổi bắt. Nếu tới cướp bản đồ thì mấy người sẽ ghi nhớ khuôn mặt của mình. Huống hồ phái Dao Hoa kia có vẻ như không phải là một môn phái bình thường. Thực lực hiện tại của mình còn chưa đủ, không nên gây thù hắn quá nhiều.

## 423. Chương 352: Bản Đồ Hành Tinh Kỳ Lạ

Mục đích chủ yếu của mình vẫn là học truyền tống trận, tiêu diệt lão cẩu Côn Luân, và tìm được ba người Vũ Tích. Sau đó thì nói cho Vũ Tích biết chuyện về Thanh Thanh, xem nàng ấy có thể tiếp nhận Thanh Thanh hay không. Vô luận như thế nào, một khi tu vị của mình tới một trình độ nhất định, mình sẽ tìm biện pháp đi tới đại lục Thiên Hồng tìm Thanh Thanh.

Cho nên tấm bản đồ kia rất quan trọng với hắn. Trong một thời gian ngắn ngủi, đã có vô số ý niệm tràn vào đầu Lâm Vân. Lắc đầu, Lâm Vân không hề do dự nữa, lập tức thay đổi khuôn mặt của mình. Do tu vị của hắn còn thấp, cho nên chỉ có thể duy trì khuôn mặt giả này được mười phút. Nhưng mười phút là đủ để cho Lâm Vân làm xong chuyện.

Loại thay đổi dung mạo cấp thấp này, chỉ có thể lừa gạt những tu sĩ cấp thấp. Tu sĩ cấp cao thì chỉ cần liếc nhìn một cái là phát hiện ra. Cho nên công pháp này thật sự bình thường. Lâm Vân học được nó trong lúc nhàm chán không có việc gì làm. Hiện tại tu vị là năm sao thì càng dễ dàng sử dụng.

Năm người kia chuẩn bị hỗn chiến tiếp thì thấy Lâm Vân không đi mà quay lại. Đều dừng tay, không biết Lâm Vân rốt cuộc muốn làm gì.

- Ba đứa con gái lập tức biến, đừng để đạo gia phải tức giận. Nếu không đạo gia sẽ không thương hương tiếc ngọc đâu. Vừa vặn đạo gia còn thiếu khuyết vài người ấm giường, ba người các ngươi miễn cưỡng có thể bù đắp thiếu hụt đó.

Lâm Vân đi tới liền giận dữ mắng mỏ ba cô gái. Đối với hắn mà nói, ba cô gái này đang ngăn cản việc làm của hắn.

Ba cô gái này đều là những tu sĩ kiêu ngạo, hơn nữa còn là người của phái Dao Hoa, bình thường có ai dám nói chuyện với các cô như thế đâu. Thấy Lâm Vân vô lễ như vậy, còn bảo người của phái Dao Hoa ấm giường, nên rất tức giận. Âm thầm tự nhủ, người này là ai lại dám lên giọng với mình như thế? Chẳng lẽ tiếng tăm của phái Dao Hoa càng ngày càng đi xuống rồi?

Tuy nhiên đảo mắt ba người đều thu hồi sự tức giận, bởi vì cô gái có Trúc Cơ cảm nhận được áp lực cường địa phát ra từ người Lâm Vân, liền ngẹn ngào kêu lên:

- Tu sĩ Kết Đan…

- Chúng ta đi thôi.

Cô gái này nói xong, lập tức lấy ra một pháp khí phi hành, dẫn theo hai cô gái Luyện Khí Kỳ nhanh chóng rời đi. Đồng thời nhớ rõ khuôn mặt của Lâm Vân. Để khi trở về, thông báo cho môn phái, lấy lại thể diện này. Ba người này muốn lấy bản đồ, không phải là cho mình mà đây là lệnh của môn chủ. Chỉ là đồng môn còn chưa tới, ba người bọn họ sao có thể là đối thủ của tu sĩ Kết Đan?

Nhưng cô gái Trúc Cơ cảm giác khuôn mặt của người kia hình như có chút biến hóa. Chỉ là lúc đầu cô ta không để ý tới khuôn mặt của hắn lắm.

- Nếu không phục thì đi tới phái Côn Luân tìm gia gia nhé. Một cái môn phái Dao Hoa nho nhỏ, đâu xứng để phái Côn Luân ta để vào mắt.

Trước khi ba người kia rời đi, Lâm Vân còn bỏ thêm một câu. Khiến ba người thiếu chút nữa rơi xuống từ pháp khí phi hành.

- Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối. Đây là bản đồ hành tinh mà anh em chúng tôi lấy được. Hiện tại mượn hoa hiến Phật, đưa cho tiền bối.

Nam tử Trúc Cơ kia tuy chỉ là một tán tu, nhưng rất biết quan sát nét mặt của người khác.

Y thấy Lâm Vân quay lại, mà nữ nhân ngu xuẩn kia nhắc tới bản đồ tinh không. Chứng tỏ vị tu sĩ Kết Đan này muốn bản đồ tinh không. Dù sao không có cách nào giữ bản đồ này trong tay. Huống hồ bọn họ chỉ muốn cầm tấm bản đồ này mang đi bán đấu giá mà thôi. Hiện tại đưa bản đồ cho hắn, cũng chỉ vì bảo vệ tính mạng.

Lâm Vân thấy hai người thức thời như vậy, trong lòng rất vui vẻ, lập tức thu nhận tấm bản đồ hành tinh. Tấm bản đồ này là một viên ngọc hình tròn. Có lẽ là một pháp bảo gì đó. Nhưng thoạt nhìn lại không thấy có linh lực ba động. Phỏng chừng là do đẳng cấp không cao.

Lâm Vân vừa mới phóng thần thức vào trong đó, vũ trụ mênh mông khiến cho Lâm Vân có chút choáng váng. Vội vàng thu hồi thần thức lại, trong lòng rất là kinh ngạc. Bản đồ hành tinh này tuyệt đối không tầm thường.

- Tiền bối, bản đồ này có lẽ là một bản đồ của một khu vực trong vũ trụ, không lớn lắm. Chúng tôi giữ nó cũng không có tác dụng gì.

Tu sĩ Trúc Cơ tiếp tục nói. Bản đồ này đúng là không có tác dụng gì với y.

Lâm Vân đương nhiên biết vì sao y nhắc vậy. Nhất định là y muốn mình đền bù tổn thất. Lâm Vân cũng không có ý cướp không của người ta. viên ngọc này không phải là vật bình thường, tu sĩ Trúc Cơ kia thấy nhỏ bởi vì thần thức của y quá thấp.

Nhưng Lâm Vân lục khắp Tinh Giới lại không có thứ gì có thể trả công. Có thì là Tinh Minh Thạch, vạn kim khó cầu. Muốn cho vài viên linh thạch, nhưng linh thạch cũng chỉ còn lại mấy viên.

Lần trước lúc luyện khí, hắn đã cắt ba khối Tinh Minh Thạch. Hắn dùng hai khối để luyện chế hai cái nhẫn. Bây giờ còn có một khối và phần lớn Tinh Minh Thạch. Vậy thì đưa cho bọn họ một khối Tinh Minh Thạch cũng được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền lấy khối Tinh Minh Thạch đưa cho tu sĩ Trúc Cơ, nói:

- Vật này coi như là đền bù tổn thất cho hai cậu.

Nam tử Trúc Cơ thấy Lâm Vân tùy ý lấy một cục đá đưa cho mình, trong lòng cười khổ một tiếng. Biết mình không thể cưỡng chế người ta đưa thứ khác. Người ta là tu sĩ Kết Đan, chỉ vung tay cái là lập tức tiêu diệt được mình.

Nên y đành phải khom người cảm tạ:

- Đa tạ tiền bối.

Lâm Vân không để ý, xoay người rời đi, một lúc sau đã biến mất tăm mất tích. Hắn không muốn nấn ná lâu. Phỏng chừng ba người Vũ Tích đang cần sự giúp đỡ của hắn. Huống chi khuôn mặt của mình cũng sắp trở về nguyên hình rồi.

- Anh, người kia thật đúng là đồ cướp đường. Ỷ vào có tu vị cao hơn, mà cướp không đồ đạc của chúng ta. Còn đền bù một viên đá vớ vẩn nữa chứ. Chúng ta cần gì viên đá đó, vứt đi là được…

Tu sĩ Luyện Khí kia rất tức giận nói.

- Kiến Vũ, đừng lớn tiếng như vậy.

Tu sĩ Trúc Cơ kia cũng thở dài. Cầm viên đá mà Lâm Vân đưa cho, cẩn thận xem xét đây là đá gì.

- Hòn đá vớ vẩn có gì mà phải xem.

Người em trai vẫn còn lầu bầu.

Nhưng nam tử Trúc Cơ kia đã biến sắc, nghẹn ngào kêu lên:

- Tinh Minh Thạch.

Đây đúng là thứ quý báu, có tiền cũng không mua được. Lần trước y may mắn được một vị tu sĩ Kết Đan đưa đi tham gia một cuộc đấu giá. Lúc ấy có một viên Tinh Minh Thạch chỉ bằng một nửa viên này, đã bán đấu giá được hai triệu linh thạch.

Không ngờ mình lại có được một viên Tinh Minh Thạch, lại còn lớn như thế.

- Ca ca, anh sao thế? Tinh Minh Thạch là cái gì?

Người em trai khó hiểu hỏi.

- Kiếm Vũ, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Lần này chúng ta phát tài rồi. Đi mau.

Tu sĩ Trúc Cơ vội vàng kéo người em trai rời đi. Đảo mắt đã biến mất không thấy.

Lâm Vân biết mình lại đắc tội thêm phái Dao Hoa. Hắn biết viên ngọc này không phải là một pháp bảo tầm thường. Nhưng không biết người của phái Dao Hoa có biết sự quý giá của viên ngọc hay không?

Viên ngọc này không giống với Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, nó có thể bỏ vào Tinh Giới được. Lâm Vân lắc đầu, để sau rồi nghiên cứu, việc quan trọng bây giờ là tới một chỗ an toàn hơn. Lâm Vân bay thêm vài ngày, cảm giác mình đã thực sự an toàn mới dừng chân lại.

Trải qua thăm dò, hắn mới biết nơi này không phải là tiên cảnh Côn Luân, mà là Khôn Truân Giới. So với Địa Cầu, Khôn Truân Giới lớn hơn nhiều lắm. Tuy không dám khẳng định nơi này có phải là một hành tinh hay không, nhưng có thể khẳng định kết giới kia là một trận pháp thời viễn cổ. Mà Khôn Truân Giới và Địa Cầu có một quan hệ mật thiết gì đó.

Không ngừng chạy trốn vài ngày, Lâm Vân đã rất mệt mỏi. Nội thương còn chưa hoàn toàn khỏi.

Nhưng trải qua những làn hỏi thăm, Lâm Vân dần dần hiểu về thế giới Tu Chân. Nguyên lai linh thạch chẳng những có Hạ Phẩm, còn có Trung Phẩm, Thượng Phẩm và Cực Phẩm. Xem ra viên linh thạch mà mình lấy được trong tay họ Tào kia là một viên linh thạch Trung Phẩm. Mà tài nguyên trong Khôn Truân Giới cũng đang dần héo rút. Nhưng vẫn đầy đủ hơn Địa Cầu rất nhiều. Các phường thị và cửa hàng buôn bán rất tấp nập, giao dịch bằng linh thạch là chủ yếu.

Nhìn có nhiều linh thạch như vậy, Lâm Vân trông mà thèm, nhưng hắn không thể ra tay cướp. Làm như vậy là mình xong đời. Chỗ này tuy ít có tu sĩ Nguyên Anh qua lại, cho dù tu sĩ Kết Đan cũng không nhiều, nhưng vẫn là có. Tu vị của mình cũng chỉ tính sàn sàn ở nơi này mà thôi.

Lâm Vân thăm dò những môn phái chuyên nghiên cứu về trận pháp, nhưng chỉ nghe thấy có Ẩn Phù Tông. Nghe nói Ẩn Phù Tông là tông môn sản xuất bùa và trận pháp lợi hại nhất. Đã xếp vào tông môn, thì toàn là môn phái thần bí. Không có người mối lái thì khó mà mua được đồ đạc của bọn họ. Cho nên biết thì biết, Lâm Vân không biết đi đâu tìm mua đồ của bọn họ.

Một số môn phái lớn sản xuất trận pháp cũng lợi hại, nhưng Lâm Vân không dám tùy tiện gia nhập. Một là những môn phái này thu nhận đồ đệ rất nghiêm khắc. Cơ hồ điều tra tới ba đời dòng họ mới cho vào. Lâm Vân đoán chừng nếu mình gia nhập một môn phái nào đó, sẽ bị lão tổ Côn Luân phát hiện.

## 424. Chương 353: Vạn Bảo Các

Tuy tu vị của mình không cao không thấp, các môn phái cũng rất thích có cao thủ gia nhập. Nhưng bọn họ chắc chắn sẽ phòng ngừa và kiểm tra mình nghiêm khắc hơn. Những trận pháp cao cấp sao có thể dạy cho mình được.

Dù Lâm Vân rất muốn mua một cái mặt nạ, nhưng một cái mặt nạ cũng cần phải có mười viên linh thạch Hạ Phẩm. Tốt hơn thì cần một ngàn viên, thậm chí tới chục nghìn viên linh thạch Hạ Phẩm. Hiện tại trong Tinh Giới của Lâm Vân chỉ có bốn năm viên linh thạch đã dùng qua mà thôi, sao có thể đủ mua sắm.

Lâm Vân đã nghĩ qua luyện đan rồi bán. Nhưng để luyện chế ra đủ số đan dược để bán thì cần phải kiếm rất nhiều thảo dược, còn mất thời gian luyện nữa. Chắc phải mất nửa năm mới xong. Nửa năm là thời gian quá dài. Lâm Vân định bày hàng ở vỉa hè bán mấy thứ. Nhưng thấy những người bán hàng toàn là tu sĩ Luyện Khí, ngay cả một tu sĩ Trúc Cơ cũng không có. Mà mình đã là tu sĩ năm sao rồi, đi bày bán vỉa vè, thì có chút khôi hài.

Lâm Vân khẽ thở dài một tiếng, áp chế tu vị của mình xuống ba sao. Lấy một cái bình ngọc lớn ra. Trong bình ngọc chính là nước lạnh mà người ngoài hành tinh lấy được từ trong hang động ở rừng rậm Amazon. Hắn không biết loại nước này có tác dụng gì, thử tới một cửa hàng hỏi thăm xem.

'Vạn Bảo Các' là cửa hàng lớn nhất của phường thị Đông Lâm. Lâm Vân nghĩ bụng, đã muốn hỏi thăm thì đương nhiên phải tìm một cửa hàng lớn để hỏi rồi.

- Xin hỏi ngài cần gì?

Lâm Vân vừa đi vào 'Vạn Bảo Các', thì đã có một nữ tu tuổi chừng ba mươi chào đón. Nữ tu này có thân hình rất đầy đặn, mặc một bộ quần áo màu xanh nước biển, dáng vẻ rất mê người. Nhưng sắc mặt của cô ta lại lạnh lùng. Lời nói tuy khách khí, nhưng anh mắt lại theo dõi từng hành động của Lâm Vân.

Cô ta thấy Lâm Vân ăn mặc rất kỳ quái, hơn nữa chỉ có tu vị Trúc Cơ, thoạt nhìn không giống một tu sĩ có tiền cho lắm. Mà bên trong của 'Vạn Bảo Các', không có thứ gì là không đắt tiền. Tùy tiện một đồ vật đã phải tốn mấy trăm tới mấy nghìn viên linh thạch rồi.

Tuy Lâm Vân là một tỷ phú ở Địa Cầu, nhưng lại là tên mạt rệp ở nơi này.

- Làm phiền cô gọi ông chủ của cô ra đây. Tôi có việc quan trọng muốn trao đổi với ông ấy.

Lâm Vân thấy trước mặt mình chỉ là một nữ tu Trúc Cơ sơ kỳ. Nên không dám khẳng định cô ta có thể biết lai lịch của loại nước kia hay không. Đành phải nói như vậy.

Nữ tu này nhíu mày. Trong lòng tự nhủ, người này thật là kỳ quái. Nếu tùy tiện gặp phải một người khách gọi ông chủ tới là phải gọi, thì nói gì tới việc buôn bán nữa.

- Thực xin lỗi đạo hữu. Có chuyện gì, anh cứ thương lượng với tôi là được rồi.

Cô ta không chút do dự cự tuyệt yêu cầu của Lâm Vân.

Lâm Vân cũng không dài dòng. Thử xem cô ta có biết loại nước này hay không đã. Liền lấy bình ngọc ra rồi nói:

- Tôi muốn bán thứ trong bình ngọc. Cô xem thế nào.

- Đây là cái gì?

Cô ta mở bình ngọc ra nhìn, rồi hỏi.

- Ài, vì thế tôi mới muốn gặp ông chủ của cô. Tôi muốn bán đồ cho cô, cô lại không biết, phải hỏi tôi. Thật sự là buồn cười, thôi đưa trả đây, tôi tới cửa hàng khác hỏi vậy.

Lâm Vân làm ra vẻ tức giận nói.

- Chờ chút…

Cô gái mặc áo xanh bỗng thay đổi sắc mặt. Cẩn thận quan sát nước trong chai.

Lâm Vân bất động thanh sắc, chờ cô ta lên tiếng trước.

Mấy phút sau, cô gái này mới đậy nắp, đem trả bình ngọc cho Lâm Vân rồi nói:

- Anh có thể chờ tôi một lúc được không? Tôi đi vào trong hỏi xem rồi sẽ trở lại.

Lâm Vân gật đầu, tìm một chỗ ngồi xuống. Hăn biết cô ta không thể xác định nên muốn vào trong hỏi người có chuyên môn hơn.

Quả nhiên, sau một lát, cô gái này liền đi xuống, rồi mời Lâm Vân đi lên tầng hai.

Lâm Vân đi theo cô ta tới một phòng khách trên tầng hai. Hắn lập tức phát h iện ở đây có bố trí vài trận pháp. Toàn là trận pháp mình không thể phá giải. Có lẽ là do một cao thủ trận pháp nào đó bố trí.

Một lão già tuổi hơn sáu mươi đang ngồi ở trong phòng khách, sắc mặt có vẻ khẩn trương. Ông ta nhìn thấy Lâm Vân và cô gái đi vào, lập tức đứng lên.

- Bỉ nhân là Thất Tín, mời đạo hữu ngồi.

Lão già này rất khách khí nhường chỗ ngồi cho Lâm Vân.

Lâm Vân hơi sửng sốt. Sao người này lại có tên là Thất Tín được nhỉ, liệu có đáng tin không đây? Ông ta có tu vị Kết Đan sơ kỳ, coi như là một cao thủ. Nhưng Lâm Vân vẫn trả lời ngay:

- Tại hạ là Lâm Vân, tới đây là muốn bán vài thứ cho cửa hàng.

Thất Tín giống như nhìn thấy sự ngạc nhiên của Lâm Vân, hơi xấu hổ nói:

- Lão hủ còn có một ngoại hiệu là ‘Tuyệt không thất tín’. Nên cậu đừng hiểu lầm. Nghe An Hà nói, cậu có khả năng có Huyền Ngưng Hàn Thủy, không biết cậu có thể cho tôi xem được không?

Lâm Vân nghĩ bụng, hóa ra tên của nó là Huyền Ngưng Hàn Thủy. Nhưng không biết dùng để làm gì? Nghĩ tới đây liền đưa bình ngọc cho ông ta.

Nữ tử tên là An Hà đã bưng hai chén trà thơm tới. Lâm Vân nâng lên uống một ngụm, chỉ cảm thấy hương thơm ngào ngạt, chắc không phải là trà bình thường.

Lão giả nhìn nước trong bình nhiều lần. Thậm chí còn dùng công lực hút một giọt. Cuối cùng mới đậy nắp bình ngọc, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

Lâm Vân sững sờ, chẳng lẽ đây không phải là Huyền Ngưng Hàn Thủy sao? Hay là thứ này không đáng tiền?

Thấy biểu lộ của Lâm Vân như vậy, Thất Tín vội vàng nói:

- Đạo hữu đừng hiểu lầm. Đây đúng là Huyền Ngưng Hàn Thủy, hơn nữa phẩm chất còn rất cao. Chỉ là số lượng quá ít. Nếu đạo hữu đồng ý muốn bán, tôi sẽ ra giá là năm mươi nghìn linh thạch Hạ Phẩm. Hoặc là mang đi bán đấu giá giúp cậu. Cửa hàng của chúng tôi sẽ thu 5% lợi nhuận.

Lâm Vân nghe thấy vậy thiếu chút nữa ngã ngửa. Không ngờ thứ này lại đáng giá đến vậy. Khó trách những người ngoài hành tinh kia lại muốn chở nó đi. Không biết tác dụng của nó là gì nhỉ. Lúc về phải nhanh chóng lấy toàn bộ Huyền Ngưng Hàn Thủy bỏ vào trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ mới được.

Thất Tín thấy Lâm Vân trầm ngâm không nói, còn tưởng giá tiền mình đưa ra quá thấp, vội vàng bổ sung:

- Đạo hữu, mặc dù Huyền Ngưng Hàn Thủy này chất lượng rất tốt, nhưng nó chỉ có tác dụng với các cao thủ luyện đan và luyện khí mà thôi. Đối với người thường không có tác dụng gì cả. Hơn nữa chỉ có một bình Huyền Ngưng Hàn Thủy là quá ít.

Lâm Vân hồi phục tinh thần, nhưng không trả lời Thất Tín, mà chỉ hỏi:

- Tôi thấy cửa hàng của ông được bố trí rất quý phái, không biết có phải do trận pháp tạo thành như vậy không?

Thất Tín không ngờ Lâm Vân hỏi điều này, nhưng vẫn trả lời:

- Đúng vậy, căn phòng này xác thực là có bố trí hơn mười trận pháp cao cấp. Có những trận pháp này, người ngoài sẽ không nghe thấy chúng ta nói chuyện hoặc nhận ra là khí tức của chúng ta.

- Vậy xin hỏi Thất đạo hữu, những trận pháp này đều là do cửa hàng bố trí à?

Lâm Vân tiếp tục hỏi, trong lòng hơi kích động.

- Không phải. Chắc đạo hữu đã từng nghe nói qua Ẩn Phù Tông phải không? Chỗ này chính là do truyền nhân của Ân Phù Tông bố trì.

Ông ta gọi Lâm Vân là đạo hữu, bởi vì đó là phép lịch sự. Nhưng ông ta lại kỳ quái Lâm Vân, một tu sĩ Trúc Cơ cũng gọi mình là đạo hữu. Tuy nhiên ông ta chỉ là thương nhân mà thôi, nên không đào sâu thêm vấn đề này.

- Vậy cửa hàng các công có cách liên lạc với Ẩn Phù Tông không?

Lâm Vân hỏi tiếp.

Hiện tại Thất Tín đã hiểu, anh chàng Lâm Vân này là muốn tìm Ẩn Phù Tông. Nhưng muốn mời Ẩn Phù Tông làm việc, một chút nước Huyền Ngưng Hàn Thủy như vậy là không đủ.

Nghĩ một lát, ông ta uyển chuyển nói:

- Rất khó tìm người của Ẩn Phù Tông. Tôi đã từng có lá bùa liên lạc với bọn họ. Nhưng lá bùa đó là tôi mua được trong một cuộc đấu giá. Một lá bùa chỉ dùng được một lần mà thôi. Hơn nữa, chi phí mời môn phái kia hỗ trợ rất là cao. Tôi sợ…

Lâm Vân hiểu ý của Thất Tín. Nếu không có tiền thì đừng hòng mời bọn họ làm việc. Mà không ngờ Ẩn Phù Tông kia kiêu ngạo như vậy. Ngay cả muốn gặp mặt cũng phải vòng vo như thế. Xem ra muốn học truyền tống trận từ bọn họ đúng là si tâm vọng tưởng.

- Không biết cửa hàng các ông đã tốn bao nhiêu để nhờ được bọn họ?

Câu hỏi này của Lâm Vân đã hỏi quá phạm vi quan hệ giữa hai người.

- Năm triệu linh thạch Hạ Phẩm, cộng thêm cho phép bọn họ phục chế một phần của Tứ Thập Cửu Trận.

Thất Tín nghĩ nghĩ, lại nói thêm:

- Thực ra, năm triệu linh thạch không gì là với cửa hàng chúng tôi. Mà giá trị của Tứ Thập Cửu Trận lại hơn năm triệụ linh thạch nhiều lắm. Lúc trước, có một người tán tu phát hiện ra trận pháp này trong động phủ thời Thượng Cổ, đã dẫn tới vô số tu sĩ chém giết. Cuối cùng vị tán tu kia, vì không dám giữ lại trận pháp này, nên mới bán cho cửa hàng chúng tôi.

- Vậy các ông cho Ẩn Phù Tông phục chế Tứ Thập Cửu Trận kia, thì chẳng phải để cho bọn họ biết cấu tạo của nó sao?

Lâm Vân kỳ quái hỏi. Nếu Ẩn Phù Tông trong lúc phục chế tìm hiểu ra được cấu tạo của nó, rồi bán đi chỗ khác. Thì chả phải là quá thiệt thòi còn gì?

- Lâm đạo hữu nghĩ lầm rồi. Việc này không đơn giản như cậu nghĩ đâu. Trận pháp này chỉ có thể phục chế một phần ba mà thôi. Mà một phần ba đó là chỗ đơn giản nhất. Hai phần ba còn lại có cấu tạo rất phức tạp, không thể nào phục chế lại được.

Mặc dù không muốn cùng Lâm Vân nói tới vấn đề kia, nhưng Tứ Thập Cửu Trận chính là sự tự hào của Vạn Bảo Các.

## 425. Chương 354: Thương Lượng Giá Cả

- À, nói như vậy, các ông chỉ cho phép bọn họ phục chế một phần ba trận pháp Tứ Thập Cửu Trận, người của Ẩn Phù Tông đã đồng ý bố trị trận pháp cho cửa hàng các ông rồi?

Lâm Vân nghĩ bụng, như vậy mới đúng. Nếu có thể phục chế toàn bộ trận pháp Tứ Thập Cửu Trận kia, vậy thì nó đã không phải là đồ quý rồi.

- Đúng vậy.

Thất Tín gật đầu. Trong lòng ông ta không rõ vì sao Lâm Vân kéo tới chuyện này, mà không hề nhắc tới Huyền Ngưng Hàn Thủy.

- Vậy vì sao trận pháp đó đến bây giờ còn chưa bán đi?

Lâm Vân kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ đây là bảo vật trấn các của bọn họ.

- Không phải. Mặc dù có rất nhiều người hỏi mua Tứ Thập Cửu Trận, nhưng lại không thể xác định giá cả của nó.

Thất Tín lắc đầu nói.

Lúc này Lâm Vân đã hiểu rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Vạn Bảo Các là có hậu trường rất mạnh. Thứ hai là giá của Tứ Thập Cửu Trận không hề rẻ chút nào.

Mình đã không tìm được Ẩn Phù Tông, cũng không dám tới các môn phái lớn học nghệ. Nếu chỉ bế môn tự tu luyện, thì mình không thể tiến bộ quá nhiều. Nếu không thì mua trận giản của Tứ Thập Cửu Trận kia cũng được. Có lẽ nhờ nghiên cứu nó mà mình có thể phá được truyền tống trận.

Nếu hôm nay không mua, có lẽ mấy ngày nữa, sợ có người ở đây biết mình bị lão tổ Côn Luân truy nã. Đối với thủ đoạn của lão tổ Côn Luân, đến bây giờ Lâm Vân vẫn còn sợ hãi. Cho nên phải nhanh chóng mua sắm những thứ cần thiết, rồi lánh một góc nào đó tu luyện tới bảy sao.

Phải thừa dị lão tổ Côn Luân còn do dự bất định. Một khi lão tổ Côn Luân tìm không thấy mình, chó cùng rứt giậu cử người dán thông báo khắp nơi tìm mình. Vậy thì mình rất khó sống trong cái thế giới này.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền hỏi:

- Không biết Tứ Thập Cửu Trận cần bao nhiêu linh thạch?

Thất Tín kỳ quái nhìn thoáng qua Lâm Vân rồi nói:

- Lần trước trong buổi đấu giá, trận pháp này quy định là hai mươi triệu linh thạch Trung Phẩm. Nhưng không có ai mua nổi.

Lâm Vân hít vào một hơi. Đắt thật, tận những hai mươi triệu linh thạch, vẫn còn là Trung Phẩm. Đây không phải muốn giết người sao? Rốt cuộc là trận giản gì mà quý như vậy?

- Về Huyền Ngưng Hàn Thủy, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào?

Thất Tín thấy mình nói nhiều như vậy, anh chàng Lâm Vân này còn không nói cái giá tiền, có chút không nhịn được. Tuy Huyền Ngưng Hàn Thủy chỉ có một lọ, nhưng hiện tại thứ này rất là quý giá. Có tiền cũng chưa chắc mua được.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Giá tiền vừa nãy mà ông đưa ra, không có vấn đề gì cả. Chỉ là không biết cửa hàng các ông cần bao nhiêu, và có thể lấy ra bao nhiêu linh thạch để mua?

Lâm Vân nghĩ bụng, trong Tinh Giới của mình có hơn mười thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy. Mỗi thùng có hai ba trăm lít. Thứ này đắt như vậy, một thùng là đủ.

Thất Tín lập tức đứng dậy, thần sắc kích động hỏi:

- Lẽ nào đạo hữu còn có rất nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy sao?

Phải biết rằng, những thứ như vậy càng nhiều càng đắt. Chỉ cần một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy thôi, cũng khiến người khác tranh nhau đến vỡ đầu.

Lâm Vân không biết Huyền Ngưng Hàn Thủy rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng từ thái độ của Thất Tín, xem ra giá trị của thứ này rất cao. Hơi gật đầu nói:

- Chỉ cần cửa hàng các ông có tiền, bao nhiêu cũng có.

Mặc dù lo lắng Vạn Bảo Các có ý xấu, nhưng Lâm Vân lại nghĩ, tu vị hiện tại của mình tương đương với Kết Đan hậu kỳ điên phong. Thậm chí có thể liều mạng với tu sĩ Nguyên Anh. Còn không nói tới tốc độ nghịch thiên của mình.

- Tôi có thể xem hàng được không?

Thanh âm của Thất Tín đã trở nên run rẩy.

- Đương nhiên có thể.

Lâm Vân tiện tay lấy ra một thùng gỗ lớn. Bên trong chứa toàn bộ là Huyền Ngưng Hàn Thủy. Ước chừng là ba trăm lít.

Nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Thất Tín run rẩy vuốt ve thùng gỗ kia, cơ hồ nói không lên lời. Nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy như vậy, đặt ở giới Tu Chân, không biết sẽ chết bao nhiêu người để đoạt được nó.

Lâm Vân thấy thế, lại vung tay lên, thu hồi thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy lại. Thất Tín sững sờ, biết là mình thất thố. Mặc dù hơi ngạc nhiên vì một tu sĩ Trúc Cơ lại có giới chỉ, nhưng suy nghĩ của ông ta hiện giờ tràn đầy là thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy kia.

- Ông xem, chỗ đó bao nhiêu tiền?

Lâm Vân cười mỉm nhìn Thất Tín.

Thất Tín áp chế sự kích động, nói:

- Đạo hữu xin chờ một lúc.

Nói xong, vung tay phóng ra một ngọn lửa.

Không bao lâu, một người tu sĩ trung niên đi vào trong phòng. Ông ta có khuôn mặt gầy gò, hai mắt thoạt nhìn rất vô thần, còn khép hờ lại. Tuổi của ông ta có vẻ trẻ hơn Thất Tín, nhưng Lâm Vân biết đây chỉ là hình dáng bên ngoài của ông ta mà thôi. Tu vị của người này đã đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ.

Lâm Vân âm thầm cảnh giác. Không biết ông ta có thể nhìn ra được tu vị của mình hay không. Lâm Vân tin tưởng thần thức của mình đã tương đương với Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng hắn lại không dám khẳng định đối phương có thể thấy tu vị của mình hay không.

Cảm thấy sự khẩn trương của Lâm Vân, Thất Tín vừa cười vừa nói:

- Tiền bối Chiêm Việt là trưởng lão đứng hàng thứ ba của cửa hàng chúng tôi. Cậu không cần phải lo lắng đâu. Vạn Bảo Các là nơi rất giữ chữ tín.

Tu sĩ Nguyên Anh vừa đi vào đã cảm thây sự lo lắng của Lâm Vân. Con mắt hơi mở, nhìn thoáng qua Lâm Vân. Nhưng lập tức thu trở về.

Lâm Vân âm thầm hừ một tiếng. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng cứ phải trang bức như vậy sao?

- Câu là người sở hữu ba trăm lít Huyền Ngưng Hàn Thủy phải không?

Chiêm Việt nhìn Lâm Vân chăm chú rồi hỏi.

- Đúng vậy. Ông nói giá đi. Tôi xem có phù hợp hay không?

Lâm Vân không kiêu ngạo, không hèn mọn trả lời.

Chiêm Việt ngạc nhiên nhìn Lâm Vân vài lần, mới tiếp nhận cái bình ngọc do Thất Tín đưa tới. Sắc mặt vốn bình thản, vừa nhìn thấy nước trong bình ngọc, liền thay đổi.

Bởi ông ta cho rằng việc Thất Tín nói có ba trăm lít Huyền Ngưng Hàn Thủy là lời nói vô căn cứ. Đang muốn quát Thất Tín một trận. Nhưng thật không ngờ đây thực sự là Huyền Ngưng Hàn Thủy. Còn là Huyền Ngưng Hàn Thủy Cực Phẩm nữa chứ.

Ba trăm lít? Chiêm Việt hít vào một hơi. Số nước đó cần bao nhiêu tiền cho đủ?

- Cậu đã xác định chất lượng của Huyền Ngưng Hàn Thủy trong cái thùng kia cũng giống như trong cái bình này chưa?

Sau một lúc lâu, Chiêm Việt mới hồi phục tinh thần.

Lâm Vân không trả lời, hắn biết nói ra cũng chỉ là lời nói nhảm. Liền vung tay lên, thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy vừa nãy lại xuất hiện tỏng phòng. Cả căn phòng lập tức trở nên lạnh lẽo.

Thật sự là Huyền Ngưng Hàn Thủy? Ánh mắt của Chiêm Việt co rút lại, ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên gấp gáp. Người này là ai, sao có nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy như vậy? Hắn lấy được từ đâu? Nghĩ tới đây, Chiêm Viết nổi lên tà niệm. Nếu giết hắn ở đây, chắc sẽ không có người nào biết.

Nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Lâm Vân, thì lại nghĩ nhỡ đâu hắn có hậu trường gì đó. Người này đã có thể bình yên vô sự mang theo Huyền Ngưng Hàn Thủy, thì chắc là không đơn giản.

- Cậu muốn bán như thế nào?

Chiêm Việt áp chế tâm tư lại.

- Cửa hàng các ông có thể mua nổi số Huyền Ngưng Hàn Thủy này không?

Lâm Vân tỉnh táo hỏi.

- Điều này, phỏng chừng trong lúc nhất thời chúng tôi không có đủ số linh thạch để trả.

Chiêm Việt đành phái trả lời như vậy. Đồng thời bắn ra một lát bùa, điều tra lai lịch của Lâm Vân.

Lâm Vân nhìn thấy động tác của Chiêm Việt liền cười nhạt. Hắn biết do tài sản của mình nhiều nên bị đố kỵ. Nhưng hắn không có cách nào khác. Làm kiểu gì mà chả bạo lộ tài sản. Bằng không hắn không thể có Tứ Thập Cửu Trận và linh thạch. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Huống hồ, điều này không nhất định là nguy hiểm đối với mình.

- Vậy hiện tại cửa hàng các ông có thể lấy được bao nhiêu linh thạch?

Lâm Vân hỏi.

- Có thể lấy ra năm trăm nghìn linh thạch Trung Phẩm, bốn mươi triệu linh thạch Trung Phẩm. Đương nhiên, nếu đạo hữu đợi được một đêm, chúng tôi sẽ gom đủ số linh thạch để trả đạo hữu.

Chiêm Việt không nói tới linh thạch Hạ Phẩm. Bởi vì dùng linh thạch Hạ Phẩm không biết phải dùng bao nhiêu.

- Chờ một đêm cũng được. Nhưng tôi muốn có số linh thạch mà ông vừa nói trước. Ngoài số linh thạch đó ra, tôi còn muốn vài thứ. Huyền Ngưng Hàn Thủy cũng có thể đưa cho các ông một phần. Ngày mai các ông giao đủ số linh thạch thì tôi sẽ đưa nốt số Huyền Ngưng Hàn Thủy. Các ông thấy thế nào?

Lâm Vân có vẻ như không suy nghĩ liền đồng ý.

Chiêm Việt thấy Lâm Vân đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng rất vui vẻ, vội vàng nói:

- Tốt, chúng tôi sẽ đi chuẩn bị ngay bây giờ. Không biết ngoại trừ linh thạch ra, đạo hữu còn cần cái gì?

Nói xong, Chiêm Việt âm thầm cười nhạt. Cả đêm chuẩn bị? Cho dù gom góp cả tháng cũng không đủ số linh thạch để trả cho ngươi. Tí nữa điều tra xem lai lịch của hắn, đồng thời phái cao thủ trở về. Phòng ngừa người này có tiếp ứng.

Hai người đều âm thầm tính kế, sao cho mình có lợi nhất.

- Tôi còn cần một số linh thảo, linh dược và thẻ ngọc. Cuối cùng là một pháp khí thuận tay và ngọc giản của Tứ Thập Cửu Trận. Chắc không có vấn đề gì chứ?

Lâm Vân ra vẻ hào hứng nói, nói xong còn biểu lộ các ngươi đừng cự tuyệt. Nếu cự tuyệt thì ta lập tức mang Huyền Ngưng Hàn Thủy bán cho chỗ khác.

## 426. Chương 355: Truy Nã

Chiêm Việt áp chế sự phẫn nộ, cho dù những yêu cầu mà tên tu sĩ nho nhoi như con kiến hôi này công lại, cũng không đủ trả tiền cho một thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy, nhưng người này thật quá nông cạn. Tuy nhiên ông ta vẫn trả lời:

- Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. An Hà, cô bố trí chỗ ở cho Lâm đạo hữu đi. Thất Tín, cậu mang linh thạch và trận giản của Tứ Thập Cửu Trận tới đây.

Ra lệnh xong, Chiêm Việt cười như hoa nói với Lâm Vân:

- Xin mời Lâm đạo hữu đi theo tôi để chọn linh thảo và pháp bảo.

Lâm Vân rất thỏa mãn đi theo Chiêm Việt ra ngoài. Nhìn Lâm Vân lấy đi linh thảo trân quý trên từng cái kệ, Chiêm Việt không hề đau lòng chút nào. Cho cái tên tu sĩ này đắc ý vài tiếng.

- Hoa Tử Linh, rất tốt, tôi muốn…

- Thiên Tâm Đằng, ừ, cũng là thứ tốt. Còn có Tụ Linh Đan nữa cơ à, tôi cũng muốn. Thiên Diệp Đan, thuốc tiên chữa thương? Chiêm đạo hữu, tôi cảm thấy thuốc này không tồi.

- Ủa, còn có cả Viêm Tinh, cái này tôi lấy…

- Đây có phải là pháp bảo Cửu Nguyệt Hoàn hay không, đúng là thứ tốt. A, còn có cả thẻ ngọc dạy luyện khí? Còn là môn luyện khí cao cấp nữa chứ, quá tốt, tôi cũng muốn lấy.

….

Lâm Vân trắng trợn thu hết bảo vật bên trong Vạn Bảo Các. Chiêm Việt thì chủi mỉm cười nhìn Lâm Vân, giống như đang xem một người chết vậy. Rất nhanh Lâm Vân đã thu xong thứ mình cần. Thất Tín cũng cầm linh thạch và trận giản của Tứ Thập Cửu Trận tới.

- Tốt lắm, thì tôi cần đã lấy đủ. Như vậy đi, tôi cho các ông một phần Huyền Ngưng Hàn Thủy. Số linh thạch còn lại ngày mai tôi sẽ lấy. Tôi đồng ý ở lại đây một đêm. Các ông thấy thề nào?

Lâm Vân rất hào phóng nói.

- Ha ha, cửa hàng chúng tôi lấy chữ Tín làm gốc, sao có thể không thể không tin cậu được chứ? Lâm đạo hữu cứ thoải mái nghỉ ngơi đi, khi nào tỉnh táo thì chúng ta thương lượng tiếp. Thất Tín, cậu dẫn Lâm đạo hữu tới phòng nghỉ ngơi đi.

Chiêm Việt vừa nói vừa cười. Khuôn mặt của ông ta vốn gầy gò, cười lên càng khó nhìn.

Lâm Vân không nói hai lời, liền đi theo Thất Tín tới phòng nghỉ. Vừa nhìn là biết căn phòng kia đã sắp đặt rất nhiều cấm chế. Xem ra bọn họ đã coi mình như cá trong chậu.

Tuy nhiên Lâm Vân nhìn thấy Thất Tín có vẻ xấu hổ và cắn rứt, thì biết ông ta là một người có tấm lòng tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lấy một bình ngọc có hai lít Huyền Ngưng Hàn Thủy trong đó, đưa cho Thất Tín rồi nói:

- Bình ngọc này là cho ông. Cảm ơn ông đã giúp tôi.

Thấy Lâm Vân cho mình nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy như vậy, Thất Tín càng thêm cắn rứt lương tâm, vọi vàng nói:

- Việc mua bán là sòng phẳng, cậu không cần phải cho tôi thêm.

Lâm Vân cười ha hả, nói:

- Ông tưởng tôi chỉ có một thùng Huyền Ngưng Hàn Thủy thôi sao? Thạch đạo hữu xem thường tôi quá.

- Cái gì? Cậu, cậu vẫn còn Huyền Ngưng Hàn Thủy?

Những lời này của Lâm Vân đã làm cho Thất Tín chấn kinh. Anh chàng Lâm Vân này có tu vị không cao, nhưng không biết sao kiếm được nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy như vậy? Mà không biết hắn có phải là thằng đần hay không, mà mang thứ quý giá như vậy rêu rao khắp nơi.

Nhưng Lâm Vân đã nói như vậy, Thất Tín cuối cùng là vẫn nhận cái bình ngọc Lâm Vân cho. Ông ta cũng biết mình không thể cứu Lâm Vân được. Chỉ có thể nguyện cầu người tu sĩ không hiểu chuyện này, kiếp sau thông mình hơn một chút.

- Thất đạo hữu, hiện tại tôi muốn tu luyện. Sáng mai có đủ linh thạch thì ông gọi tôi. Từ giờ đến đó thì ông đừng quấy rầy tôi tu luyện đấy nhé.

Lâm Vân căn dặn rồi đi vào căn phòng, đóng cửa lại.

Thất Tín thở dài, lắc đầu rời đi.

Chiêm Việt quét thần thức kiểm tra. Thấy Lâm Vân đã đóng cửa lại mới cười lạnh một tiếng. Cho dù tay Lâm Vân này có hậu trường mạnh hơn đi chăng nữa, Vạn Bảo Các đã không thể buông tha hắn rồi. Những lời vừa nãy của Lâm Vân, ông ta cũng nghe thấy. Không ngờ hắn vẫn còn Huyền Ngưng Hàn Thủy. Còn chưa biết hắn lấy số nước đó ở đâu, nên chưa thể giết hắn. Đợi đại trưởng lão trở về, thì nghiêm hình khảo vấn. Cho dù hỏi không ra, thì chỉ cần sưu hồn là biết.

Về sưu hồn, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể làm được. Hiện tại tu vị của đại trưởng lão đã là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh cao. Một khi có Huyền Ngưng Hàn Thủy, thì có chế luyện ra Thần Nguyên Đan. Có Thần Nguyên Đan trong tay, đại trưởng lão sẽ nhanh chóng thăng cấp lên Hóa Thần.

Nghĩ tới việc sắp nắm trong tay một lượng lớn Huyền Ngưng Hàn Thủy, Chiêm Việt không chờ đợi được nữa. Lập tức rời đi Thiên Nguyên, trở về báo cáo.

Lâm Vân biết, mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nếu làm trễ nãi thời gian, thì ngày mai mình không thể trốn thoát. Sở dĩ Lâm Vân nắm chắc trốn khỏi, mặc cho có nhiều cấm chế như vậy, là bởi vì hắn đã phái hiện ra công dụng mới của Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Tấm bản đồ này rõ ràng có thể đi xuyên qua trận pháp. Cho dù Lâm Vân biết mình đi qua được kết giới kia là nhờ lão tổ Côn Luân mở ra. Nhưng hắn khẳng định những cấm chế ở đây không thể lợi hại bằng kết giới ở Côn Luân.

Lần này thu hoạch được rất nhiều, nên Lâm Vân không muốn nấn ná ở đây quá lâu. Hắn cũng biết ở bên ngoài trận pháp kia, không ngừng có thần thức phóng tới kiểm tra. Cũng biết thần thức không thể phóng vào căn phòng. Lâm Vân đoán chừng là do bọn họ sợ mình hoài nghi. Vừa lúc hợp với tâm ý của Lâm Vân.

Tính toán một lúc, Lâm Vân mới chui vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, rồi khống chế bản đồ này, rất nhanh xuyên qua tất cả trận pháp bên ngoài căn phòng.

Lâm Vân âm thầm vui vẻ. Cũng không dám dừng lại, lập tức rời khỏi phường thị, đi tới một nơi vắng vẻ. Rồi mới lấy phi kiếm ra, dùng tốc độ nhanh nhất bay đi.

Hắn khẳng định hiện tại Chiêm Việt còn chưa biết mình đã bỏ trốn. Bởi ai có ai ngờ trên thế giới này lại có bảo vật nghịch thiên như Hỗn Độn Sơn Hà Đồ? May mà mình tới đúng lúc bán đấu giá bản đồ này khi còn ở Thanh Hóa. Nghĩ tới Thanh Hóa, Lâm Vân lại nghĩ tới Nhược Sương. Không phải vì cứu nàng ấy thì mình đã không đi tới Than Hóa rồi. Hiện tại hắn sao có thể cô phụ tấm thân tình của nàng ấy được?

Lại nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp không có tỳ vết nào của Xung Hi, Lâm Vân vô lực thở dài một tiếng. Hắn biết bây giờ không phải lúc nghĩ tới những điều này, liền dứt khoát thả lỏng người, tập trung điều khiển phi kiếm bay nhanh.

Biết được Lâm Vân đã chạy trốn, cả Vạn Bảo Các huyên náo lật trời. Sắc mặt của mọi người đều âm trầm. Chiêm Việt hận tới mức nghiến răng kèn kẹt. Ông ta không ngờ mình lại bị một tu sĩ Trúc Cơ lừa bịp.

Vạn Bảo Các lập tức dán thông báo truy tìm Lâm Vân, đồng thời tuyên bố giải thưởng lớn. Lão tổ Côn Luân thấy trông thấy thông báo bắt Lâm Vân của Vạn Bảo Các, trong lòng càng thêm sốt ruột.

Nếu Lâm Vân bị Vạn Bảo Các bắt đi, thì những thứ trên người hắn đâu có phần cho y? Vì quá nóng vội, Ứng Hư Tử cũng đưa ra một thông báo bắt Lâm Vân. Phần thưởng còn cao hơn Vạn Bảo Các rất nhiều.

Vạn Bảo Các đương nhiên biết trên người của Lâm Vân có thứ gì. Nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy như vậy, sao có thể trở mắt nhìn phái Côn Luân lấy đi được? Lập tức cũng tăng phần thưởng, vượt qua phái Côn Luân.

Cứ như vậy, đôi bên không ngừng treo giải thưởng. Cuối cùng phần thưởng bắt Lâm Vân đã đến một mức độ mà không ai dám tưởng Thậm chí chỉ cần cung cấp tin tức của Lâm Vân thôi, cũng kiếm được món hời lớn rồi. Tất cả tu sĩ của Khôn Truân Giới đều nghị luận, không biết tay Lâm Vân này là thần thánh phương nào. Mà để cho hai thế lực lớn như vây treo giải thưởng khỏng lồ để bắt hắn.

Nghe người của Vạn Bảo Các nói, Lâm Vân mới chỉ là tu sĩ Trúc Cơ mà thôi. Cho nên rất có nhiều người vì số tiền lớn mà truy lùng hắn. Thậm chí còn lập các nhóm chuyên lùng bắt Lâm Vân.

Nhưng còn chưa kết thục, Thẩm Mãnh vì bị Lâm Vân đưa ra làm tấm mộc, nên trong lòng thầm hận. Cũng phát ra lệnh truy nã, chỉ là giải thưởng thấp hơn rất nhiều.

….

Dao Sơn, là ngọi núi đứng thứ mười trong mười ngọn núi lớn nổi tiếng của Khôn Truân Giới. Ngọn núi này sở dĩ nổi tiếng như vậy bởi vì nơi này không những có tài nguyên phong phú, phong cảnh tươi đẹp. Mà còn là trụ sở của phái Dao hoa, một trong mười ba môn phái lớn của Khôn Truân Giới. Càng quan trọng hơn, nơi này có rất nhiều mỹ nữ.

Phái Dao Hoa được xếp vào trong mười ba môn phái lớn, bởi vì đây là một môn phái có thực lực rất mạnh. Công pháp tu luyện chính của họ là Dao Hoa Quyết. Dao Hoa Quyết chi làm mấy bậc, chỉ có đệ tử chân truyền và đệ tử nội môn mới có thể học Dao Hoa Quyết tinh túy.

Dao Hoa Quyết là một thần quyết thích hợp cho nữ nhân tu luyện. Trong cả Khôn Truân Giới, uy lực của nó có thể xếp trước mười. Những nữ nhân mà học Dao Hoa Quyết đều có một đặc thù. Đó là cho dù ngươi có xấu xí quái dị đi chăng mấy, chỉ cần học qua Dao Hoa Quyết sẽ trở nên xinh đẹp. Càng luyện sâu, khí chất càng thêm cao quý.

Cho nên ở Khôn Truân Giới, các tu sĩ nam đều coi việc lấy nữ đệ tử của phái Dao Hoa là vinh quang. Có rất nhiều môn phái vì dựa hơi của phái Dao Hoa, mà cho môn hạ của mình cưới hỏi đệ tử giỏi của phái Dao Hoa.

Mà muốn đám hỏi với phái Dao Hoa thì không thể thiếu các loại sính lễ rồi. Cho nên tài lực của phái Dao Hoa không hề thua kém bất kỳ một môn phái nào.

Có tài lực và các mối quan hệ đám hỏi như vậy, cho nên dù phái Dao Hoa không phải là môn phái lớn nhất của Khôn Truân Giới, nhưng là một môn phái không ai dám đụng vào. Một khi chọc giận phái Dao Hoa, thì chính là chọc giận những con rể của bọn họ.

## 427. Chương 356: Phá Vòng Vây

Nhưng lúc này, môn chủ Bạch Ngưng của phái Dao Hoa đang nhăn mày ngồi. Ở bên cạnh là vài nữ tử. Nếu Lâm Vân ở đây, khẳng định sẽ nhận ra ba người trong đó là ba người mà hắn đã đuổi lúc trước.

- Con có chắc chắn người đó chính là tay Lâm Vân đang truy nã hay không?

Bạch Ngưng nhìn đệ tử Trúc Cơ của mình, nghiêm mặt hỏi.

- Khởi bẩm môn chủ, đệ tử chắc chắn. Người này lúc quay lại đã thay đổi khuôn mặt, nhưng khi con vừa nhìn thấy ảnh của hắn trên Huyền Thưởng Lệnh là nhận ra ngay. Hắn chính là tu sĩ Kết Đan đã đuổi ba người chúng con lúc trước. Tu vị Trúc Cơ trên thông báo chỉ là giả mà thôi. Tên tu sĩ này là một tên cực kỳ hèn mọn bỉ ổi. Hắn đuổi chúng con đi chắc là vì muốn hạt trân châu kia.

Nữ đệ tử Trúc Cơ này khẳng định nói.

- Chắc Tinh Thần Châu đã bị hắn lấy đi rồi. Không biết thông báo truy bắt hắn có liên quan gì tới Tinh Thần Châu mà hắn cầm không?

Môn chủ Bạch Ngưng có dung mạo tuyệt trần lầm bầm tự hỏi.

Thấy các đệ tử ở dưới vẫn chờ mình ra lệnh, Bạch Ngưng liền quyết định nói:

- Lập tức treo giải thưởng truy bắt Lâm Vân, giải thưởng đặt cao hơn ba nhà kia

Mặc dù Lâm Vân biết Vạn Bảo Các sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng hắn thật không ngờ mình lại bị cả Khôn Truân Giới đuổi bắt.

Lâm Vân không biết nguyên nhân trong đó. Nhưng hắn cũng biết mình đã đắc tội với lão tổ Côn Luân và Vạn Bảo Các, cho nên tốt nhất không nên ló mặt lúc này.

Nhưng Lâm Vân đã đánh giá thấp quyết tâm tìm kiếm của Khôn Truân Giới. Lâm Vân vừa mới mua đồ dùng hàng ngày ở một thành phố ở Trái Đất, đã lập tức bị phát hiện.

- Lâm Vân...

- Đúng là hắn rồi.

- Còn chờ gì nữa, lên…

….

Lâm Vân không biết giá trị của mình đã cao tới mức khủng bố. Hắn chỉ biết mình bay suốt một tuần, lẽ ra đã thoát khỏi phạm vi của Vạn Bảo Các mới đúng. Nhưng thất không ngờ, vừa mới lộ mặt đã bị vây công rồi.

Lao tới là vài tên tu sĩ Trúc Cơ, còn lại là tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Lâm Vân biết nếu dây dưa với mấy đám người này, các tu sĩ cấp cao sẽ tìm tới. Huống hồ nơi này Phàm Nhân Giới, nếu đánh nhau ở đây sẽ ảnh hưởng tới tính mạng rất nhiều người vô tội.

Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức bỏ chạy. Đang suy nghĩ không biết giải thưởng bắt hắn là bao nhiêu mà chạy tới Trái Đất rồi vẫn bị truy lùng.

Nhưng đảo mắt Lâm Vân liền sững sờ. Hắn lại bị vài chục tu sĩ Trúc Cơ và Luyện Khí ngăn cản. Ở phía xa xa còn có hơn mười tu sĩ Kết Đan đang lục tục chạy tới. Thậm chí còn có hai tu sĩ cấp Nguyên Anh nữa chứ. Lâm Vân kinh hãi. Cho dù mình lợi hại hơn nữa, cũng không phải là đối thủ của bọn họ.

Chỉ trong chớp mắt, hơn mười tu sĩ Kết Đan và hai tên tu sĩ Nguyên Anh đã gần tới nơi. Lâm Vân có thể tưởng tượng, một khi chậm trễ thêm thời gian, thì khẳng định càng có nhiều cao thủ tới. May mà hắn không động thủ ở trong thành phố. Cho nên không dám do dự, lập tức bước lên phi kiếm rồi bay đi.

Tuy nhiên hắn vẫn bị hơn mười mấy tên tu sĩ chắn đường. Cũng may những người này chỉ là tu sĩ Trúc Cơ và Luyện Khí mà thôi. Tu sĩ Kết Đan và Nguyên Anh còn đang ở đằng sau. Nhưng Lâm Vân khẳng định, chỉ chưa tới một phút, bọn họ sẽ tới nơi.

Nên Lâm Vân không đắn đo nữa. Tiện tay phóng ra Tinh Vũ. Từ lúc luyện ra ba sao, đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng Tinh Vũ. Lúc này còn lòng dạ đàn bà, trì hoãn nhất thời, sẽ bị các tu sĩ cấp cao kia đuổi kịp. Đối mặt với mười tu sĩ Kết Đan và và tu sĩ Nguyên Anh, Lâm Vân không tin mình có thể chạy thoát khỏi.

Những người này đã muốn mạng của hắn, vậy thì hắn sẽ không lưu thủ. Dù cho họ có là tu sĩ cấp thấp đi chăng nữa, nhưng tính mạng của mình quan trọng hơn.

Không ngừng vang lên tiếng oanh oanh. Tu vị của Lâm Vân đã là năm sao, giết các tu sĩ Luyện Khí và Trúc Cơ giống dễ dàng giống như giết gà vậy. Trong nháy mắt, ba bốn mươi tu sĩ cấp thấp đã bị Lâm Vân giết hết không còn một mống.

Khắp nơi đều là tàn tích của pháp khí và chân tay bị cụt.

Lâm Vân giết đám người này nhanh như vậy, nhưng vẫn chậm một bước. Hơn mười tên tu sĩ Kết Đan và hai tên Nguyên Anh đã vây hắn lại.

- Đúng là đồ ma tu độc ác, sao ngươi dám giết nhiều tu sĩ cấp thấp như vậy?

Một tu sĩ Kết Đan trung kỳ nhìn thi thể vung vãi trên mặt đất, âm lãnh nói.

- Nói nhiều lời với hắn làm gì, lập tức nhiền xương hắn thành tro rồi đem đầu của hắn giao cho Vạn Bảo Các. Ở phạm vị của Liệt Hỏa Môn chúng ta mà dám giết nhiều tu sĩ như vậy, trong đó còn có đệ tử của môn phái ta nữa. Khó trách hắn bị cả Khôn Truân Giới truy đuổi. Tên Ma tu ác độc này không biết đã làm bao nhiêu chuyện ác rồi.

Một tu sĩ Kết Đan hậu kỳ tuổi chừng ba mươi bi phẫn nói.

Một tên tu sĩ Nguyên Anh gật đầu:

- Vạn Điền sư điệt nói đúng. Hắn dám giết người trong phạ vi tông môn của chúng ta, không thể để cho hắn rời đi được.

Đủ biết tu sĩ Kết Đan ba mươi tuổi này có địa không thấp trong phái Liệt Hỏa. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải phụ họa y.

Hai tu sĩ Nguyên Anh liếc nhìn nhau một cái, thừa dịp các môn phái khác còn chưa tới, tranh thủ thời gian bắt tên Lâm Vân này.

Người này bị nhiều nhiều môn phái dùng số tiền lớn truy nã như vậy, chắc chắn có cổ quái. Bắt lại rồi hỏi sau.

Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Đúng là điển hình của ăn cướp còn la làng.

Lâm Vân còn đang tính toán, thì tên tu sĩ Nguyên Anh nhỏ tuổi hơn, đã vung bàn tay về phía hắn.

Bàn tay này càng ngày càng lớn. Mắt thấy sắp chộp được Lâm Vân như chộp một con gà vậy.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn biết tay tu sĩ Nguyên Anh kia khinh thường thực lực của mình. Y Tưởng mình chỉ là một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ mà thôi. Nên mới nhẹ nhàng ra chiêu như thế.

Lâm Vân không che dấu tu vị của mình nữa, khí thế của hắn liền tăng vọt. Vung quyền đấm về phái bàn tay khổng lồ kia.

- Oanh oanh…

Không ngừng vang lên tiếng nổ, tên tu sĩ Nguyên Anh lớn tuổi hơn lập tức kêu lên:

- Không tốt.

Đồng thời vung cầm một thanh đao ngắn, chém về phía Lâm Vân. Còn nói một câu:

- Tất cả xông lên. Bắt sống hay giết chết cũng như nhau mà thôi.

Nhưng một quyền kia của Lâm Vân đã đánh nát bàn tay của người tu sĩ Nguyên Anh chủ quan kia.

Rồi vung phi kiếm đoạt được từ tay của lão tổ Côn Luân về phía thanh đao đang chém tới.

Phốc một tiếng, Lâm Vân phun một ngụm máu tươi. Lâm Vân biết rằng tu vị của mình hiện tại vẫn kém tu sĩ Nguyên Anh một bậc. Ngay cả tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ kia, mình cũng không phải là đối thủ.

“Trốn thôi!”

Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Lâm Vân.

Mười pháp bảo đồng thời đánh về hướng Lâm Vân. Lâm Vân quýnh lên, phóng ra vòng bảo hộ để tiếp tục sử dụng phi kiếm rời đi. Nhưng tiếc rằng phi kiếm đã bị thanh đao ngắn của tu sĩ Nguyên Anh kia chặn lại. Không có cách nào thu về để đối phó với sự công kích của các tu sĩ Kết Đan.

Lâm Vân liền tranh thủ truyền ý niệm cho Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Trông chờ bản đồ này giúp hắn ngăn cản một lần. Nhưng dù Lâm Vân có truyền ý niệm kiểu gì, Sơn Hà Đồ cũng không có ý đi ra giúp hắn. Lâm Vân rất tức giận, cưỡng chế phóng ra vài cái Kim Ấn.

Vài tiếng Oanh oanh vang lên. Sưc công kích của mười người tu sĩ Kết Đan đã suy yếu đi vài phần. Nhưng vẫn có pháp bảo đánh vào vòng bảo hộ của Lâm Vân. Rồi lập tức xuyên qua vòng bảo hộ, đập vào người hắn.

Hiện tại khuôn mặt của Lâm Vân đã tái nhợt, vết thương chồng chất, máu tươi không ngừng chảy ra.

Tên tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ bị Lâm Vân đánh nổ bàn tay kia lúc này mới kịp phản ứng. Thật không ngờ tay của mình lại bị một con kiến hôi đánh cho nát. Liền phóng ra một thanh phi kiếm màu đỏ, điên cuồng đánh về phía Lâm Vân.

Hai mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng. Phóng thần thức ra ngoài thì phát hiện vài cỗ linh lực ba động rất mạnh không thua kém các tu sĩ Nguyên Anh, đang bay về phía này. Lâm Vân biết nếu bây giờ không thoát được thì phải bỏ xác ở đây. Liền bất chấp phi kiếm màu đỏ tấn công mình, phóng tới hai tên tu sĩ Kết Đan hậu kỳ.

Phi kiếm xuyên qua vòng bảo hộ của Lâm Vân. Lâm Vân cuống quít giơ phi kiếm lên ngăn cản. Một cỗ chân nguyên cực lớn đánh cho Lâm Vân suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Dư lực của phi kiếm màu đỏ đã đánh trúng lưng của Lâm Vân. Lâm Vân lảo đảo,, thiếu chút nữa rơi xuống, một cảm giác suy yếu truyền tới.

Lâm Vân nghĩ bụng, nếu không phải mình kịp thời ngăn cản, thì đã xong đời rồi.

Nhìn thấy Lâm Vân cả người đầy máu tươi lao tới, còn bị phi kiếm làm trọng thương nữa. Hai tên tu sĩ Kết Đan rất vui vẻ, đang muốn ra tay ngăn cản.

Nhưng sắc mặt của bọn chúng lập tức đại biến, vội vàng kêu lên:

- Không tốt rồi, hắn muốn tự bạo.

Hai tên này kêu lên như vậy bởi vì bọn chúng thấy Lâm Vân đã bị thương nặng, nhưng khí thế không ngừng tăng lên. Không phải tự bạo là cái gì.

Nhìn thấy hai tên tu sĩ Kết Đan đã tránh ra, Lâm Vân âm thầm thở phào một cái. Vừa nãy vì liên tiếp ngăn cả sự công kích của hơn mười tu sĩ Kết Đan và hai tu sĩ Nguyên Anh, tinh lực của hắn đã hao hết. Cũng may Hỗn Độn Sơn Hà Đồ kịp thời bổ sung một ít tinh lực cho hắn.

Lâm Vân không chút do dự chuyển hóa tinh lực này thành năng lượng bạo phát. Giả vờ như mình sắp tự bạo, khiến cho hai tu sĩ Kết Đan kia bị dọa sợ.

Đường vừa mở, Lâm Vân không khách khí nữa, bước lên phi kiếm. Trong nháy mắt đã bay xa hơn mười dặm.

## 428. Chương 357: Tuyệt Cảnh Thiên Diễm

Lúc này hơn mười tên tu sĩ mới phản ứng. Bọn họ không ngờ tên ma tu Lâm Vân lại giảo hoạt như vậy. Có thể lừa gạt thành tự bạo. Bọn họ liền không chút do dự, lập tức đuổi theo.

Đám tu sĩ kia vừa mới đuổi theo Lâm Vân, thì lại có hai tên tu sĩ Nguyên Anh đi tới.

Lâm Vân đang bay thì cảm thấy đầu óc choáng váng. Liền biết mình không thể kiên trì thêm được lâu. Hơn mười pháp bảo của tu sĩ Kết Đan, cho dù hắn đã ngăn chặn được chín phần uy lực, nhưng vẫn khiến hắn không chịu được.

Huống hồ hắn còn bị trúng một kiếm màu đỏ của tay tu sĩ Nguyên Anh kia nữa chứ. Vết thương càng thêm chồng chất.

Dù tốc độ của Lâm Vân đã rất nhanh,, nhưng hắn cũng biết mình không phải là đối thủ của tu sĩ Nguyên Anh. Nếu hiện tại mình không bị thương, nói không chừng còn có thể thoát khỏi bọn họ. Nhưng bị thương như vậy thì rất khó.

Trong Tinh Giới không có thuốc chữa thương nào tốt. Chỉ có một lọ Thiên Diệp Đan lấy được ở Vạn Bảo Các, không biết nó có tác dụng gì. Nhưng Lâm Vân không quan tâm, thân thể đã mêt mỏi như vậy rồi, mà tinh lực càng ngàn càng tiêu tán. Mà các tu sĩ không ngừng truy kích đằng sau. Lâm Vân mặc kệ, liền nuốt vài viên Thiên Diệp Đan xem thế nào.

Thiên Diệp Đan vừa vào trong cơ thể của Lâm Vân, lập tức biến thành từng tia nước nhỏ. Những tia nước nhỏ này giống như tình nhân vuốt ve vậy, chậm rãi hồi phục vết thương trên người Lâm Vân.

Lâm Vân mừng rỡ, quả nhiên là thuốc tốt. Khó trách Vạn Bảo Các lại muốn bắt mình như vậy. Dù nội thương vẫn còn rất nặng, nhưng nhờ hiệu quả của Thiên Diệp Đan, tình hình đã không còn chuyển biến xấu.

Tốc độ của Lâm Vân dần dần nhanh hơn. Nhưng lập tức Lâm Vân cảm thấy không đúng. Phía trước rõ ràng xuất hiện hai tu sĩ cấp cao, còn là nữ nhân nữa chứ.

“Là đệ tử của phái Dao Hoa ”

Ánh mắt của Lâm Vân co lại. Quả nhiên phái Dao Hoa rất coi trong viên ngọc mà mình lấy. Có khả năng là phái Dao Hoa biết công dụng của viên ngọc đó.

Hai nữ nhân này thấy Lâm Vân bay tới, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Khi nhìn thấy vết thương chồng chất trên người hắn, thì lại biểu lộ đồng tình. Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Đánh chết hắn cũng không tin tưởng hai người này quan tâm tới vết thương của hắn.

Biết rằng không có cơ hội chiến thắng hai nữ nhân có tu vị Kết Đan hậu kỳ này, nhưng khuôn mặt của Lâm Vân vẫn lộ vẻ kinh hỉ, giống như rất cao hứng khi nhìn thấy hai người vậy. Hắn liền đi thẳng tới hai người bọn họ.

Thấy Lâm Vân đi tới, hai nữ tử Kết Đan này càng ra vẻ phong tình và đồng cảm. Cộng thêm đây là hai nữ tu rất xinh đẹp, thân thể đãy đà. Khiến cho Lâm Vân cũng phải thầm khen lợi hại.

- Hai người cầm tạm mấy thứ này, buổi tối tôi sẽ tới tìm hai vị tỷ tỷ.

Lâm Vân nói xong liền ném một cái Kim Ấn. Đồng thời bay đi.

Một nữ tử đang muốn giơ tay bắt, thì người kia đã ngăn cản:

- Không đúng, Hàm Nguyệt, chúng ta chạy mau…

Đồng thời tạo ra một cái vòng bảo hộ.

Vài tiếng nổ rầm rầm vang lên, Kim Ẩn đã nổ tung thành từng mảnh. Linh lực cường đại tỏa ra xung quanh, bao gồm cả nai nữ tu này. Mặc dù đã có vòng bảo hộ ngăn cản, nhưng hai người vẫn bị thổi đi vài trăm mét, rồi nhổ ra một ngụm máu tươi. Hai người đã bị thương nặng.

- Thật là một tên gian xảo.

Nữ tu sĩ muốn dùng tay tiếp Kim Ấn kia, oán hận mắng. Nhưng trong lòng nghĩ mà sợ. Nếu không phải cô bạn mình kịp thời ngăn cản thì mình đã mất một cánh tay rồi.

- Kim Ấn kia là một pháp bảo cực phẩm, vậy mà hắn sẵn sàng ném ra cho nổ. Người này thật là ngoan độc.

Cô gái kia nhìn phương hướng mà Lâm Vân biến mất, thì thào nói.

- Sư tỷ, hiện tại chúng ta nên làm gì?

Hàm Nguyệt hỏi.

- Còn làm gì nữa, đương nhiên là phải đuổi theo hắn rồi. Sau đó thì thông báo cho sư môn.

Nói xong, hai người liền bay đuổi theo.

Một đường chạy trốn này của Lâm Vân, mặc dù hắn đã liên tiếp thay đổi phương hướng,, nhưng những người truy đuổi phía sau vẫn càng ngày càng nhiều. Người chặn đường phía trước cũng không thiếu.

Bởi vì tốc độ của Lâm Vân hiện tại ngang bằng với Nguyên Anh sơ kỳ, nên đuổi kịp hắn đều là tu sĩ cấp Nguyên Anh hoặc là tu sĩ Kết Đan có pháp bảo phi hành lợi hại.

Lâm Vân rất sốt ruột. Những tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ sở dĩ không muốn đuổi theo hắn ngay, bởi vì sợ mình tự bạo. Nên bọn họ ở đằng xa nhìn chằm chằm, đợi cho tinh lực của mình hao hết.

Cho dù Lâm Vân không ngại quần chiến, nhưng dây dưa với bọn họ, chỉ kéo dài thời gian cho mấy lão quái Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi.

Tuy biết tình cảnh hiện giờ của mình, nhưng Lâm Vân lại không có cách nào cả. Phía trước vẫn không ngừng có người chặn đường, mà phía sau thì càng ngày càng đông.

Trên đường chạy trốn, Lâm Vân đã không biết giết bao nhiêu người. Cứ có người nào chặn đường hắn, là hắn không chút do dự tiêu diệt. Gặp người có tu vị cao, thì đánh lén một cái rồi chuyển sang phương hướng khác.

Ba ngày sau, Lâm Vân biết cao thủ đã tới. Đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, hắn có thể chạy được. Nhưng đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, ngay cả cở hội chạy thoát cũng không có.

Lâm Vân từ xa đã cảm nhận được khí tức quen thuộc của lão tổ Côn Luân. Trong lòng thầm than một tiếng, chẳng lẽ mình cứ chết như vậy sao.

Lâm Vân hạ quyết tâm, cho dù tự bạo cũng không thể để cho những người này chiếm được thứ mà bọn họ muốn.

Lão tổ Côn Luân muốn chính là Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Phái Dao Hoa muốn là viên ngọc kia. Vạn Bảo Các thì muốn Huyền Ngưng Hàn Thủy của hắn. Còn những người khác, phỏng chừng là muốn kiếm phần thưởng. Chắc cũng có một bộ phận người tới xem náo nhiệt. Bọn họ muốn biết trên người của mình có cái gì, rồi sau đó nhân cơ hội kiếm chác.

Khí tức cường hoành càng ngày càng rõ ràng. Hiện tại không chị nói bị bao vây, chỉ cần vài lão gia Nguyên Anh hậu kỳ kia, cũng đủ cho hắn xong đời.

- Hắn không có đường để đi rồi. Ha ha, xem hắn chạy đi đâu được nữa?

Có tiếng cười nhạo vang lên từ đám người.

- Hiện tại hắn đã chó cùng rứt giậu nên mới chạy đến tuyệt cảnh Thiên Diễm.

- Ài, tôi còn muốn biết trên người hắn có cái gì mà phải treo giải thưởng truy nã lớn như vậy.

- Mà người này cũng thật lợi hại. Nghe nói tu vị của hắn chỉ mới là tu sĩ Kết Đan trung kỳ. Nhưng bị mười tu sĩ Kết Đan và hai tu sĩ Nguyên Anh bao vây, vẫn có thể thoát khỏi. Còn làm bị thương một tay của trưởng lãnh Nguyên Anh của phái Liệt Hỏa nữa.

- Thật hay là giả? Làm sao mà hắn chạy thoát được.

- Cái này thì tôi không biết. Nhưng người này có thủ đoạn rất tàn nhẫn, một đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ….

…

Lâm Vân đương nhiên không nghe thấy những lời này. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy phía trước rất nguy hiểm. Chỉ cần mình chạy vào đó sẽ lập tức tử vong. Nhưng đằng sau của hắn lại có bốn lão quái Nguyên Anh hậu kỳ chắn đường.

Không biết đằng trước là chỗ nào. Nhưng Lâm Vân nghe thấy tiếng kinh hô đằng sau và cảm giác nguy hiểm cũng rất mãnh liệt. Là hắn biết nơi này không phải là một nơi nên đi vào. Nhưng Lâm Vân chẳng quan tâm nhiều như vậy. Chết trên tay mấy lão quái Nguyên Anh kia, còn không bằng chết trong đó cũng được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không chút do dự phóng ra mấy vòng bảo hộ rồi lao vào tuyệt cảnh. Mấy lão già Nguyên Anh hậu kỳ cũng đả đuổi tới, nhưng thật không ngờ Lâm Vân có khí khái tráng sĩ đứt cổ tay như vậy.

Chỉ có lão tổ Côn Luân âm thầm kêu khổ. Y biết Lâm Vân không phải là tráng sĩ đứt cổ tay, mà căn bản là Lâm Vân không biết nơi này chính là một trong những tuyệt cảnh của Khôn Truân Giới, Thiên Diễm. Hắn vốn chỉ là một tên nai tơ chạy từ Trái Đất tới mà thôi. Có biết cái gì là tuyệt cảnh Thiên Diễm đâu. Nếu hắn biết chắc hắn đã không đi vào đấy.

Tât cả những người truy đuổi Lâm Vân đều sững sờ. Không ngờ hắn lại tự sát chạy vào tuyệt cảnh. Sớm biết như vậy thì đã bắt hắn lại rồi.

Hắn nhảy vào tuyệt cảnh thì mặc xác hắn, nhưng trên người của hắn toàn là bảo bối a.

Có rất nhiều môn phái và tán tu còn chưa từ bỏ ý đồ, nên đứng canh ở cửa ra vào. Nếu Lâm Vân có thể đi ra thì bắt luôn. Mặc dù còn chưa thấy ai đi vào tuyệt cảnh còn có thể đi ra, nhưng vẫn có một nhóm người có suy nghĩ may mắn.

Bởi vì có cảm giác nguy hiểm, nên khi Lâm Vân chui vào tuyệt cảnh Thiên Diễm, hắn liền tạo ra mấy cái vòng bảo hộ. Nhưng vừa mới đi vào tuyệt cảnh Thiên Diễm, Lâm Vân lập tức cảm thấy cực kỳ đau đớn như bị xé rách vậy. Hỏa diễm khủng bố đã bắn về phía Lâm Vân. Điều khiến hắn sợ hãi, là ngọn lửa này không có màu sắc gì cả. Nhưng sức nóng của nó đủ để thiêu đốt hắn thành tro bụi.

Mấy vòng bảo hộ đảo mắt đã bị thiêu hủy. Lâm Vân hốt hoảng, vội vàng lại tạo ra mấy vòng bảo hộ. Nhưng chỉ có thể kiên trì được vài giây.

Lâm Vân sợ tới mức cùng lúc tạo ra ba vòng bảo hộ rồi nghĩ cách chui vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Hắn không biết Sơn Hà Đồ có thể ngăn trở ngọn lửa khủng bố này không. Loại hỏa diễm này còn nóng hơn Tinh Hỏa của hắn không biết bao nhiêu lần. Tinh Hỏa của hắn đã khá lợi hại, nhưng còn kém xa so với Hỏa Diễm này.

Không phải chỉ là kém, mà căn bản không cùng một cấp bậc. Giống như sự chênh lệch của một người phàm và một tu sĩ Hóa Thần vậy.

Càng làm cho Lâm Vân kinh hãi, đó là hắn không thể chui vào được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Đây là hỏa diễm gì vậy? Sao kinh khủng như thế? Ngay cả Sơn Hà Đồ cũng không thể chui vào được.

## 429. Chương 358: Để Ý Tới Điều Gì?

Biện pháp duy nhất của Lâm Vân là chỉ có thể không ngừng dùng tinh lực tạo ra vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bị hỏa diễm thiêu hủy rồi lại tạo. Hiện tại Lâm Vân đang so đấu tốc độ tạo vòng bảo hộ và tốc độ ăn mòn của hỏa diễm không màu kia.

Không ngừng vang lên tiếng lốp đốp từ trong tuyệt cảnh Thiên Diễm. Có mấy lần hỏa diễm không màu kia thiếu chút nữa đốt xong vòng bảo hộ cuối cùng của Lâm Vân. Hiện tại quần áo trên người của Lâm Vân đã bị cháy hết chỉ rồi dần dần biến mất. Cũng may có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không ngừng truyền tinh lực cho Lâm Vân. Bằng không hắn đã sớm không duy trì được.

Mặc dù như vậy, Lâm Vân vẫn cảm thấy khó mà ngăn cản nổi. Hiện tại còn vất vả hơn khi bị đám người kia đuổi theo. Đồng dạng là tinh lực bị hao tổn lại được bổ sung. Nhưng lần này hao tổn không phải do người làm. Lâm Vân rất muốn đi ra ngoài ngay lập tức. Nhưng hiện tại một bước hắn cũng không đi được. Tâm trí của hắn đều tập trung để chống cự hỏa diễm khủng bố kia.

Đảo mắt đã trôi qua ba ngày, tình huống như vậy vẫn không thay đổi. Thần kinh của của Lâm Vân đã căng cứng,, tùy lúc bị đứt. Nếu không phải liên tục phải đối phó với tử vong, thì hắn đã kiên trì không nổi.

Hiện tại hắn chỉ có thể tạo ra tối đa là năm tầng bảo hộ, không thể tăng thêm được nữa. Nhưng điều này đã tốt hơn lúc đầu, khi mới chỉ tạo được hai tầng.

Cho dù như vậy, thân thể của Lâm Vân vẫn sắp tới giới hạn. Hỏa diễm khủng bố tùy lúc có thể tấn công vào cơ thể của hắn, biến hắn thành tro bụi.

Tuy nhiên đến ngày thứ năm, trong nháy mắt khi thân thể và tinh thần của Lâm Vân muốn sụp đổ, thì hắn nhớ tới một biện pháp. Đó là một bên tạo vòng bảo hộ, một bên vận chuyển Tinh Quyết. Làm như vậy quả nhiên là đỡ hơn rất nhiều. Nhưng vẫn không thể thay đổi tình huống. Chỉ là cơ thể đỡ bị tra tấn hơn mà thôi.

Bảy ngày sau, Lâm Vân cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình như bị nướng chín vậy. Hắn thầm than một tiếng, hắn đã không kiên trì được rồi. Lẽ nào lại chết như vậy sao?

Vừa nghĩ tới đây, linh khí vốn vận chuyển tới huyệt Xích Trạch thuộc kinh Thái Âm bỗng bị chệch hướng. Không chuyển tới hai huyệt Liệt Khuyết và huyệt Khổng Tối nữa, mà chuyển về phía hai huyệt Hiệp Bạch và Thiên Phủ. Đảo mắt đã tới Trung Phủ.

Lâm Vân cả kinh, thầm kêu không tốt.

Phần Giang.

Tô Tĩnh Như về đây đã được một tháng.

Hiện tại ngồi đối diện với nàng là một người thanh niên tuổi chừng 30. Y là con trai của chủ tịch tập đoàn Sâm Thủy quốc tế, Sâm Minh Minh. Vì Tô Tĩnh Như trở về Phần Giang, nên không thể không tiếp nhận việc cha mình giới thiệu bạn trai.

Sâm Minh Minh nhìn cô gái ngồi trước mặt mình này, càng xem càng yêu thích. Không ngờ còn có một cô gái xinh đẹp như vậy. Người nhà của Sâm Minh Minh bảo y tới làm quen nên y không thể không tới. Bởi vì đó là con gái của chủ tịch tập đoàn Hồng Hải, y tới gặp mặt là rất miễn cưỡng.

Nhưng y trăm ngàn lần không nghĩ tới, cô gái đó lại là một mỹ nhân như vậy. Quả thực còn đẹp hơn cả tình nhân trong mộng của Sâm Minh Minh. Cô ta có làn da trắng như tuyết, tóc dài chạm đến vai, thân hình cân đối. Còn mang theo khí chất thanh tú, thậm chí còn có sự u buồn nhàn nhạt. Khiến cho Sâm Minh Minh thiếu chút nữa chảy nước dãi.

Cơ hội lớn như vậy sao có thể bỏ qua được. Nên y liền thao thao bất tuyệt nói tới gia cảnh của mình, còn mình vĩ đại như thế này thế nọ. Y muốn tìm mọi cách để lấy được cô nàng này.

Mặc kệ Sâm Minh Minh hùng hồn thế nào, Tô Tĩnh Như đều bỏ ngoài tai. Nàng đang nghĩ tới tình cảnh trong căn phòng kia. Nàng không biết vì sao mình phải rời đi căn phòng đó. Lẽ nào mình không yêu Lâm Vân bằng những người kia? Hay là do Lâm Vân không cho mình bất kỳ một hứa hẹn, nên mình không muốn làm một chuyện vô nghĩa như vậy?

Nàng bỗng có chút u oán. Bởi vì Vũ Tích làm cho nàng phải lựa chọn như vậy, có phải là không công bằng? Nhưng Tô Tĩnh Như lại cả kinh. Tại sao mình lại cảm thấy không công bằng? Mình để ý tới cái gì vậy? Đã yêu một người, còn quan tâm tới những điều kia sao?

Hiện tại chính nàng cũng không hiểu bản thân mình muốn gì. Sáng ngày thứ hai khi nàng quyết định cùng đi với chị Vũ Tích, thì Lâm Hinh lại nói chị ấy đi rồi. Sau đó nàng từ chức, rời đi tập đoàn Vân Môn rồi trở về Phần Giang. Từ hôm đó đến giờ, nàng một mực rơi vào trong trạng thái mê man.

Yêu là gì? Nàng không biết tình cảm của Lâm Vân đối với mình như thế nào. Nhưng tình cảm của hắn dành cho Vũ Tích, nàng lại biết rất rõ. Lúc ấy chị Vũ Tích nói, chị ấy không để ý tới chuyện một chồng nhiều vợ. Nhưng nếu mình là chị Vũ Tích, mình có thể làm được như vậy không?

Lúc Cam Dao tiễn mình trở về, cô ấy đã nói Xung Hi để ý, Ninh Vi để ý, chính cô ấy cũng để ý. Còn mình có để ý không? Tô Tĩnh Như biết nàng không để ý tới những điều này, vậy thì nàng để ý cái gì? Không thể trả lời được bản thân, chỉ có thể u oán Lâm Vân mà thôi.

Từ lúc hắn trở về Yên Kinh cho tới bây giờ, hắn chưa một lần tới gặp nàng. Rốt cuộc trong mắt hắn, nàng là cái gì? Có lẽ đây mới là điều Tô Tĩnh Như để ý nhất.

Nhìn người nam tử ngồi đối diện đang thao thao bất tuyệt, Tô Tĩnh Như đều không nghe vào một chữ.

Lâm Vân, chỉ cần anh nói một câu, bảo em đi theo anh, em cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng một câu đơn giản như vậy, anh đều không muốn nói. Em thật sự hận anh, chẳng lẽ anh không biết tình cảm của em dành cho anh sao?

- Tiểu thư Tĩnh Như, nói thật, thành công của tôi không bằng rất nhiều người, nhưng tôi tin tưởng tôi có thể làm tốt mọi chuyện. Vẻ đẹp của cô làm cho tôi rất bất ngờ. Từ trước tới nay tôi chưa từng thấy một cô gái tú lệ như cô. Có thể được ngồi đây trỏ chuyện với cô là một sự vinh hạnh lớn với tôi. Tôi vốn không tin về tình yêu sét đánh, nhưng giờ tôi đã tin.

Sâm Minh Minh thâm tình nói.

- Tôi là một người rất cố chấp. Nên tôi luôn muốn tự tìm hạnh phúc cho mình. Tĩnh Như , nếu cô tin tưởng, tôi sẽ mang hạnh phúc tới cho đôi ta.

Sâm Minh Minh thực sự rất thích Tô Tĩnh Như. Một bên nói, một bên âm thầm quyết định chia tay với mấy cô bạn gái kia. Tuyệt đối không thể cho Tĩnh Như có ấn tượng xấu gì đối với mình.

Thậm chí y đã quên mất đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Tô Tĩnh Như ngẩng đầu nhìn Sâm Minh Minh, bỗng cười một tiếng. Sâm Minh Minh như ngây dại, nụ cười của nàng đẹp quá.

Anh chàng Sâm Minh Minh này coi như là một người tốt. Nhưng ở trong lòng Tô Tĩnh Như, y sao có thể so sánh với Lâm Vân được. Lâm Vân đã tạo cho nàng một ấn tượng quá sâu sắc. Cho dù trong giấc mơ cũng mơ về hắn.

- Tôi phải đi đây. Xin lỗi anh, tại cha tôi không biết rằng tôi đã có bạn trai. Tôi đi ra gặp anh bởi vì không muốn phụ lòng cha mà thôi.

Tô Tĩnh Như đứng lên, trong lòng đã nhẹ nhàng. Mông Văn có thể thổ lộ với Lâm Vân, vì sao mình không thể. Nếu anh ấy không đồng ý, thì mình sống một mình cả đời cũng được. Cần gì phải miễn cưỡng gả cho một người nam nhân mà mình không thích.

Nếu không được gả cho người mà mình thích, vậy thì không cần gả.

Sâm Minh Minh trơ mắt nhìn Tô Tĩnh Như đi ra quán cà phê, một lúc sau mới phản ứng. Chạy ra đuổi theo thì đã không thấy bóng dáng của Tô Tĩnh Như đâu rồi.

Không được, nhất định phải lấy cô ta làm vợ. Không thể để cô ấy rơi vào tay của người khác.

Tô Tĩnh Như đi trên đường, hiện tại tâm tình của nàng rât thư thái. Từ mấy năm trước lúc Lâm Vân rời đi Phụng Tân, đã lâu rồi nàng mới thư thái như vậy. Chỉ là không có chị họ Miêu Di ở bên cạnh. Nếu có chị ấy chia sẽ niềm vui với mình thì tốt biết mấy. Nhớ tới chị Miêu Di, Tô Tĩnh Như âm thầm thở dài. Chị ấy đi ra ngoài đã vài năm rồi, đến hiện tại còn không có tung tích gì cả. Không biết chị họ đang ở nơi nào?

- Lâm Hinh, chị là Tĩnh Như đây. Chị Vũ Tích đã trở về chưa?

Tô Tĩnh Như vừa trở về nhà, không kịp chào mẹ, lập tức bấm điện thoại gọi cho Lâm Hinh.

- Là chị Tĩnh Như à. Chị dâu của em và chị Nhược Sương đi tới núi Cửu Hoa rồi. Về sau anh trai của em cũng tới đó. Một tháng trước anh ấy trở về nhà một chuyến nói rằng muốn dẫn hai chị ấy đi du lịch.

Tô Tĩnh Như gọi điện tới khiến Lâm Hinh rất cao hứng. Bởi vì ở sâu trong lòng của Lâm Hinh, nàng vẫn hy vọng chị Tĩnh Như cũng trở thành chị dâu của mình. Mặc dù biết là không thể nào, chỉ là nghĩ thế mà thôi. Đối với Lâm Hinh mà nói, ngoại trừ Xung Hi mà nàng không có ấn tượng tốt, còn lại mấy người, nàng đều rất yêu quý.

Tô Tĩnh Như cúp điện thoại, trong lòng hơi thất lạc. Đi núi Cửu Hoa? Còn dẫn theo Vũ Tích và Nhược Sương đi du lịch? Tại sao không có mình trong đó? Tử Yên và Nhược Sương đều là bạn thân nhất của mình nhưng bây giờ người và vật đã không còn.

Hiện tại Tô Tĩnh Như cảm thấy mình rất cô đơn, chỉ lẻ loi một mình. Giống như một chú vịt con xấu xí bị bỏ rơi trong ngõ ngách vậy. Mình nên làm gì bây giờ?

Hay là trở lại tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh? Mới có rời đi nơi đó một tháng, mà mình như bị lạc mất hồn phách vậy. Có lẽ nếu mình ở đó, sẽ có một ngày Lâm Vân trở lại gặp mình.

## 430. Chương 359: Ảnh Vương Gọi Điện

Lâm Hinh thấy Tĩnh Như trở lại công ty, cực kỳ cao hứng. Lâm Hinh luôn cảm thấy xin lỗi chị Tĩnh Như thay cho anht rai. Chị Tĩnh Như làm việc cho công ty lâu như vậy, mà anh trai rõ ràng không để ý gì tới chị ấy. Nếu không thích thì nói một lời. Chẳng lẽ phải để cho con gái chủ động nói ra sao?

- Chị Tĩnh Như, sau này chị đến nhà em ở nhé.

Lâm Hinh biết Tĩnh Như chỉ có một thân một mình ở đây. Mà chị dâu và Nhược Sương đều không ở nhà, bảo chị ấy ở nhà mình cũng coi như có thêm người bạn tâm sự.

- Ừ, cảm ơn em, chị cũng định như vậy.

Tô Tĩnh Như không từ chối. Dù sao Lâm Hinh cũng đã biét tình cảm của mình dành cho Lâm Vân, nên không cần phải che giấu. Nếu Lâm Vân trở về và không chấp nhận mình, vậy mình sẽ lập tức rời đi. Còn chưa hỏi Lâm Vân rõ ràng, nàng thật sự không cam lòng.

Cho dù Lâm Vân không có ý gì với nàng, nàng cũng có thể sống một mình cả đời. Đâu nhất định phải lập gia đình cơ chứ.

- Chị Tĩnh Như, chị muốn quản lý công ty trang phục Vân Môn hay quản lý thứ khác?

Chị Văn và chị dâu đi rồi, ngay cả Nhược Sương cũng đi, khiến Lâm Hinh cảm thấy công ty có chút trống vắng. Cũng may còn có Diệp Điềm là chưa đi. Hôm nay Tĩnh Như trở lại, khiến Lâm Hinh rất là cao hứng.

- Chị làm cho công ty trang phục cũng được. Nhưng chị muốn hỏi em một việc.

Tô Tĩnh Như nói.

- Chuyện gì vậy chị?

Lâm Hinh hơi kỳ quái. Có chuyện gì thì cũng nên hỏi anh trai mới đúng, hỏi mình thì có tác dụng gì đâu.

- Tổng giám đốc Lâm, có một người tự xưng là Ảnh Vương Miễn Biên gọi điện thoại muốn tìm chủ tích. Ông ta nói rằng công việc mà chủ tịch giao cho làm rất là thuận lợi. Nhưng ông ta vẫn có chuyện muốn đích thân nói với chủ tịch. Tổng giám đốc, cô có nhận cuộc điện thoại này không?

Điện thoại vang lên tiếng nói chuyện của thư ký.

Ảnh Vương Miễn Biên? Lâm Hinh sững sờ, nàng còn chưa từng nghe qua có một người như vậy.

- Chuyển điện thoại cho tôi.

Lâm Hinh nghĩ bụng, anh trai còn không biết đến bao giờ mới trở về. Nếu là tìm anh trai, không chừng là việc quan trọng, nếu trì hoãn sẽ không tốt.

- Xin hỏi là ai đấy?

Lâm Hinh cầm điện thoại lên hỏi.

- Tôi là Ảnh Vương, cô là ai? Người tôi cần tìm là tiền bối Lâm Vân cơ mà, sao cô lại nghe điện thoại?

Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với người khác, y không bỏ được thói quen kiêu ngạo.

- Lâm Vân là anh trai của tôi. Hiện tại anh ấy không có ở đây, có chuyện gì anh cứ nói với tôi là được.

Lâm Hinh nghe thấy là một giọng nam tử xa lạ, còn tưởng rằng là đối tác kinh doanh của anh trai.

Nghe thấy là em gái của Lâm Vân, Ảnh Vương nhẹ nhàng thở ra. Anh trai muốn tìm gì đó, chắc em gái phải biết. Cho dù không biết thì nói cho cô ta biết cũng được. Để khi anh trai cô ta trở về thì có cái mà thông báo. Dù sao đây cũng không phải là chuyện bí mật gì, chỉ là tìm kiếm đá Bạch Hà mà thôi.

- À, đá Bạch Hà mà Lâm tiền bối muốn tôi tìm, tôi đã tìm được năm viên rồi. Hiện tại tôi tới Yên Kinh đưa tận tay hay là thế nào? Nếu đưa tận tay, ngày mai tôi sẽ tự mình tới Yên Kinh một chuyến. Tuy nhiên, cái hang động mà tôi và Lâm tiền bối nói lúc trước, đã có chút biến hóa. Tôi nghĩ nếu Lâm tiền bối có thời gian, thì ngài ấy vẫn nên tự mình tới đó xem cho chính xác.

Mặc dù Ảnh Vương rất sợ Lâm Vân, nhưng đối với Lâm Hinh, y không có gì phải sợ cả.

Lâm Hinh nghe thấy anh trai muốn tìm đá Bạch Hà, không biết đó là vật gì, chỉ đành bảo Ảnh Vương tí mình sẽ gọi điện lại.

- Sao vậy, Lâm Hinh?

Tô Tĩnh Như thấy Lâm Hinh vừa cúp điện thoại chỉ cau mày không nói. Liền vội vàng hỏi. Nàng nghe thấy mang máng có liên quan tới Lâm Vân, nên hơi khẩn trương.

- À không có gì đâu. Có một người tên là Ảnh Vương gì đó, nói rằng muốn tìm anh trai em. Ông ta còn nói anh trai em nhờ ông ta tìm đá Bạch Hà, ông ta đã làm tốt. Rồi hỏi xem có cần đưa tới tận nơi hay không. Còn có một hang đá ở đó bị thay đổi, muốn anh trai của em đích thân tới đó kiểm tra.

Lâm Hinh không có ý giấu diếm Tô Tĩnh Như.

- Vậy thì em gọi điện thoại cho Lâm Vân luôn đi.

Tô Tĩnh Như thúc dục Lâm Hinh gọi điện thoại. Mặc dù nàng biết Lâm Hinh hiểu ý của mình, nhưng nàng không dám chủ động gọi điện thoại cho Lâm Vân. Huống hồ tới bây giờ nàng còn chưa biết số điện thoại của Lâm Vân.

Lâm Hinh cười khổ một tiếng, nói:

- Chị Tĩnh Như, mấu chốt là em không gọi cách nào gọi được cho anh ấy. Em đã thử nhiều lần rồi.

- Chẳng lẽ Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì?

Tô Tĩnh Như chợt khẩn trương.

- Ha ha, chị không cần phải lo lắng cho anh ấy. Anh của em vắng nhà thường xuyên ấy mà. Lần trước không phải anh ấy đã biệt tăm biệt tích ba năm đấy thôi. Anh ấy không có chuyện gì đâu.

Lâm Hinh biết một vài chuyện của anh trai. Nàng biết anh trai của mình không phải là người bình thường, nên không quá lo lắng.

- Lâm Hinh, chị có một yêu cầu.

Tô Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày, mới ấp a ấp úng nói.

- Có chuyện gì thì chị cứ nói đi, đâu cần phải ngại. Bình thường chị đâu có khách sáo như vậy.

Lâm Hinh biết chỉ riêng những việc liên quan tới Lâm Vân là Tĩnh Như còn ngại ngùng. Chứ những việc khác chị ấy không bao giờ lề mề lề mà, làm việc rất dứt khoát.

- Chị muốn tới Miễn Biên lấy đồ vật đó giúp anh trai em. Rồi xem luôn cái hang ở đó có thay đổi gì hay không. Như vậy khi anh Lâm Vân trở về, anh ấy không phải mất công tới đó một chuyến nữa.

Tô Tĩnh Như nói xong, hơi lo lắng nhìn Lâm Hinh.

Lâm Hinh âm thầm thở dài. Là con gái với nhau, nàng làm sao không biết tâm tư của Tĩnh Như. Chị ấy muốn giúp anh trai vài chuyện, để chứng tỏ cho anh trai biết, chị ấy không phải là người vô dụng. Lúc Tĩnh Như tới tập đoàn Vân Môn làm việc, chị ấy đã có tâm tư này rồi.

Tô Tĩnh Như xác thực là nghĩ như vậy. Mỗi lần Lâm Vân trở về, hắn lại dẫn Vũ Tích rời đi. Mà nàng thì không thể chủ động tới tìm hắn. Nhưng nếu mình trợ giúp hắn làm việc gì đó, thậm chí nếu giúp hắn nhìn ra vì sao cái hang kia thay đổi, có lẽ Lâm Vân sẽ rút thời gian tới hỏi xem nàng tình huống ở đó. Như vậy thời gian nàng ở bên cạnh Lâm Vân sẽ nhiều hơn.

Tô Tĩnh Như nghĩ tới đây, khuôn mặt trở nên đỏ. Nàng xấu hổ vì đã dùng một ít tâm cơ để có thể ở chung với Lâm Vân.

Nếu đá Bạch Hà kia quan trọng với Lâm Vân, có lẽ nàng cũng có thể tới đó tìm kiếm giúp hắn. Không biết khi mình tìm ra được nhiều đá Bạch Hà, Lâm Vân sẽ cảm thấy thế nào? Hắn có cảm động không?

- Chị Tĩnh Như, chị đi một mình tới Miễn Biên có vẻ nguy hiểm. Em nghe nói nơi đó có rất nhiều bang phái xã hội đen. Thậm chí còn có tội phạm bị quốc tế truy nã trốn sang đó nữa. Để chị đi tới đó, em không an tâm lắm. Em nghĩ vẫn là để cho người tên Ảnh Vương kia tự mình mang đồ vật tới là được. Nghe khẩu khí của ông ta, có vẻ như ông ta rất tôn kính anh trai của em.

Mặc dù Lâm Hinh biết Tô Tĩnh Như nghĩ gì, nhưng nàng không yên lòng khi để cho chị ấy đi một mình tới Miễn Biên

Một cô gái yếu đuối chạy tới một nơi xa xăm và hoang vu như vậy, đều không khiến cho ai yên tâm.

- Lâm Hinh, em cứ để chị đi đi. Em biết chị nghĩ gì mà, chị thật sự rất muốn đi.

Tô Tĩnh Như gần như thỉnh cẩu nói. Đây là một cơ hội tốt để tiếp cận với Lâm Vân, nên nàng không muốn bỏ lỡ.

Hiện tại nếu đối mặt với Lâm Vân, nàng sẽ không rụt rè mà nói thẳng ra. Dù thành công hay không, nàng cũng phải thử xem. Nàng không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Nàng đã đợi quá lâu rồi.

- Chị Tĩnh Như…

Lâm Vân nhìn biểu lộ chờ mong và quyết tâm của Tĩnh Như, trong lòng mềm nhũn. Cả đời có thể gặp vài người thật lòng yêu mến cơ chứ? Nhưng trong chuyện tình yêu, nàng không thể giúp đỡ gì cho chị ấy.

Tĩnh Như không nói gì, chỉ là kiên định nhìn Lâm Hinh.

- Thôi được rồi, em gọi điện thoại cho Ảnh Vương báo trước vậy. Nhưng phải để cho anh Thiết đi cùng chị đấy.

Lâm Hinh buông tha cho việc khuyên bảo Tĩnh Như.

- Không cần đâu. Nếu cần người khác đi cùng chị, còn không bằng bảo Du Thiết đi tới đó một mình là được. Lâm Hinh, chị nghĩ, chị nghĩ em hiểu rõ suy nghĩ của chị phải không. Chị…

Tĩnh Như nói không lên lời.

Lúc này mình phải cố gắng. Mình đã bỏ qua một cơ hội, lần này vô luận như thế nào cũng phải đi thử xem. Mặc kệ thành công hay không, chỉ cần mình làm là được. Ít nhất mình không cần phải hối hận.

Lâm Hinh nhìn Tĩnh Như một lúc, lại thở dài. Đưa một cái vòng cổ cho Tĩnh Như rồi nói:

- Chiếc vòng này là anh Lâm Vân bảo em tặng cho chị. Chỉ là em chưa cô hội đưa nó.

Lâm Hinh không nói đây là chiếc vòng tặng khi Tĩnh Như kết hôn với người khác. Nàng không đồng ý với suy nghĩ của anh trai, nên lấy ra tặng trước.

- Tưởng Niệm?

Tĩnh Như cầm cái vòng, liền ngây dại. Đã rất nhiều lần nàng muốn có cái vòng cổ như vậy, hiện tại rốt cuộc đã có. Dù biết đây không phải là cái vòng cổ của Vũ Tích, nhưng chỉ cần do Lâm Vân làm, thì đó đều là Tưởng Niệm.

- Chị Tĩnh Như, sao chị lại khóc?

Lâm Hinh nhìn Tĩnh Như không ngửng rơi lệ, bỗng cảm thấy mình nên đưa cái vòng cho chị ấy sớm hơn.

- Chị…

## 431. Chương 360: Thổ Thất

Từ lúc nhận được cái vòng cho tới hiện tại, suy nghĩ của Tĩnh Như đều không rời khỏi cái vòng cổ. Nàng không biết lúc trước Vũ Tích làm mất chiếc vòng cổ như thế nào, nhưng với nàng, cho dù nàng chết cũng không muốn mất nó.

Tĩnh Như tạm biệt Lâm Hinh rồi đi tới Miễn Biên. Khi tới đây nàng mới biết thế lực của tên Ảnh Vương kia lớn như thế nào. Bởi riêng việc đón nàng đã có tận hơn hai mươi người, còn lái toàn xe sang trọng nữa chứ.

Thấy có nhiều người đón mình như vậy, Tĩnh Như có chút hồi hộp. Nàng thật không ngờ Ảnh Vương lại là một trùm xã hội đen. Cũng may tay Ảnh Vương này rất tôn kính nàng.

Nhưng ánh mắt của y khiến cho nàng không thoải mái.

Hoa Y Ảnh Vương thật không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp như vậy tới đây. Y đã gặp không ít mỹ nữ, nhưng một mỹ nữ có làn da trắng nõn như vậy, còn chưa từng gặp qua. Mà trên người cô ta còn phát ra một khí chất thanh tú nữa chứ. Khiến cho người ta không dời mắt được.

Ảnh Vương không biết đó là do Tĩnh Như đã uống Tiên Nhan Đan. Chỉ tưởng rằng đó là khí chất trời sinh.

Người phụ nữ mà y gần gũi nhất là Vạn nương tử, cũng là một mỹ phụ ngàn dặm có một. Nhưng cô ta so với Tĩnh Như, thì có thể coi như một người đàn bà dâm đãng mà thôi.

Hơn nữa còn không biết Vạn nương tử kia có bao nhiêu đàn ông bên ngoài. Gần đây mỗi lần quan hệ với ả xong, công năng của mình lại suy yếu đi khá lâu. Dù không biết có phải do ả làm trò gì không. Nhưng vì thà tin còn hơn không, quan hệ giữa hai người càng ngày càng ít.

Quan hệ ít đi nhưng không thể dứt hẳn ra được. Một là vì các cô gái kia không có công phu trên giường như Vạn nương tử, thứ hai là không xinh đẹp bằng cô ả.

Mắt thấy nữ tử giúp Lâm Vân lấy đá Bạch Hà có mỹ mạo như vậy. Chỉ là không biết quan hệ giữa cô ta và Lâm Vân như thế nào. Nếu quan hệ không sâu, thì có thể chiếm lấy cô ta.

Dù sao Lâm Vân vẫn tạo tâm lý ám ảnh cho Ảnh Vương. Lâm Vân còn hạ một cấm chế trên người y nữa cho. Mặc dù đến tận bây giờ y vẫn chưa cảm thấy thân thể có gì khác lạ. Nhưng y vẫn sợ hãi thực lực khủng bố của Lâm Vân. Cái cảnh hắn giết Vinh Thượng như giết một con gà, vẫn còn rõ mồn một trước mặt.

Nếu Ảnh Vương là một tên ngu ngốc, thì đã không trở thành bá chủ một phương ở một nơi có hoàn cảnh sống ác liệt như vậy.

Dù y đã cố gắng khống chế sắc tâm của mình, nhưng vẫn bị vẻ đẹp của Tĩnh Như làm cho rục rịch. Nếu không phải cố kỵ Lâm Vân, thì y đã trói Tĩnh Như rồi ném vào trong phòng rồi.

- Chào tiểu thư Tô. Thực ra chỉ cần Lâm tiền bối nói một câu, tôi sẽ chủ động tới Yên Kinh đưa đồ vật là được. Đâu cần cô phải vất vả tới đây một chuyến. Tôi chính là Ảnh Vương Hoa Y. Xin hỏi cô với Lâm Vân là…

Ảnh Vương thích mặc quần áo sặc sỡ, nên mới có ngoại hiểu là Ảnh Vương Hoa Y.

Tĩnh Như nhìn ánh mắt trần trụi của tên Ảnh Vương này, trong lòng có chút lo lắng. Chỉ muốn lập tức lấy đá Bạch Hà rồi trở về Yên Kinh mà thôi. Ánh mắt của y thực sự khiến cho nàng sợ hãi.

- Chào anh, Ảnh Vương. Tôi là người nhà của Lâm Vân.

Bề ngoài của Tĩnh Như rất bình tĩnh, nhưng trái tim lại đập thình thịch, chỉ muốn rời chỗ này ngay lập tức.

Người nhà của Lâm Vân? Tâm tư của Ảnh Vương lại động. Nghe nói tay Lâm Vân có một người vợ tên là Hàn Vũ Tích, tướng mạo đẹp như hoa. Lẽ nào cô nàng này cũng là nữ nhân của Lâm Vân? Điều này rất có thể. Bằng không cô ta đã không chủ động giúp Lâm Vân tới đây lấy đá Bạch Hà và kiểm tra sự thay đổi của hang động rồi.

Nếu cô ta cũng là nữ nhân của Lâm Vân, thì có chút phiền toái. Mình cũng không dám động vào. Thủ đoạn của Lâm Vân, y rất rõ ràng. Còn biết bay và phóng ra lửa nữa chứ, bản lĩnh không khác gì thần tiên cả. Hắn chỉ cần vung tay là mười người như mình cũng phải biến thành tro bụi.

Nghĩ tới đây liền thở dài một tiếng. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể động vào, thật là không cam lòng. Nếu như mình cưỡng chế đoạt nữ nhân thì thế nào? Ảnh Vương lại nghĩ tới bốn quả cầu lửa khủng bố của Lâm Vân.

Ảnh Vương Hoa Y không đi tới khách sạn, mà đưa Tĩnh Như tới nhà lớn của mình. Nơi đó đã bày sẵn một bữa tiệc chào đón Tĩnh Như. Tĩnh Như vì sợ hãi nên không muốn ăn thứ gì ở đó. Cũng may Ảnh Vương còn chưa quyết định có động thủ với Tĩnh Như hay không, nên trong bữa cơm không có chuyện gì phát sinh.

- Ảnh Vương đại ca, đá Bạch Hà mà Lâm Vân muốn, hiện tại có thể đưa cho tôi được không?

Cơm nước xong, Tĩnh Như lập tức đưa ra yêu cầu này.

Đá Bạch Hà vốn là tìm cho Lâm Vân, nên Ảnh Vương không từ chối. Trực tiếp lấy ra năm viên đá Bạch Hà giao cho Tĩnh Như.

Tĩnh Như cất đá Bạch Hà vào túi, rồi muốn lập tức đi tới hang động nhìn xem. Sau đó thì mau chóng trở về Yên Kinh. Ở chỗ này nàng cảm thấy không yên tâm. Bởi vì ánh mắt của Ảnh Vương không ngừng quét về phía mình. Còn có vài chục thanh niên có hình xăm dữ tợn đứng xung quanh. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía nàng cũng không chút che dấu nào.

Hiện tại Tĩnh Như cảm thấy mình như một con dê con rơi vào bầy sói vậy.

Ảnh Vương Hoa Y hiểu tâm tình bức thiết của Tĩnh Như, cưỡng chế ánh mắt của mình. Cười ha ha, nói với Tĩnh Như:

- Tô tiểu thư, cô cứ yên tâm đi. Danh tiếng của Ảnh Vương của tôi ở chỗ này không tồi. Hiện tại trời đã tối, sáng ngày mai chúng ta tới hang động đó nhìn cũng được. Buổi chiều mai cô về Yên Kinh cũng không muộn. Tôi bảo đảm cô sẽ được an toàn ở đây.

Mặc dù Ảnh Vương rất thèm thuồng Tĩnh Như, nhưng ở trong nội tâm của y có một lại cố kỵ rất sâu với Lâm Vân. Thậm chí y có một loại cảm giác, chỉ cần mình vừa chạm vào cô gái này, mình coi như xong đời.

- Ha ha… Hoa Y huynh mở tiệc chiêu đãi mỹ nữ như vậy, sao không mời đệ tới. Thật khiến đệ thất vọng mà…

Một thanh âm khàn khàn khiến cho người ta run rẩy vang lên từ cửa chính.

Sắc mặt của Ảnh Vương trầm xuống. Dám trước mặt y gọi Hoa Y, chỉ có Thổ Thất. Tên thật của Thổ Thất là Vương Thuẫn Bình. Gã này đã sinh sống ở Miễn Biên hai mươi năm rồi. Hai mươi năm trước, do bị truy nã vì giết người, nên mới trốn tới đây. Năm đó Ảnh Vương còn cứu gã một mạng. Nhưng sang năm thứ hai, gã lại đi theo một lão đại khác. Năm thứ ba thì lão đại kia bị nổ chết, gã liền tiếp nhận tất cả thế lực để lại.

Mà người này có tính nhẫn nại rất cao. Gã âm thầm làm đủ mọi chuyện bẩn thỉu để kiếm tiến như buôn bán thuốc phiện và nữ nhân. Cho nên chỉ trong thời gian mười năm ngắn ngủn, gã đã phát triển thế lực không thua kém gì Ảnh Vương Miễn Biên. Người này cực kỳ tâm ngoan thủ lạt, làm việc gì cũng không hề lưu tình. Gã còn là một tên cực kỳ hoang dâm, nên người khác ở sau lưng gọi gã là ‘Thiếu Nhất Bút ‘Thổ Thất.

Cho dù thế lực của Thổ Thất không thua kém gì Ảnh Vương, nhưng Thổ Thất cũng không dám đắc tội với Ảnh Vương. Bởi vì trong tay của Ảnh Vương còn có một Cổ Vương. Nhưng vào nửa năm trước, không biết Thổ Thất từ đâu mà biết Ảnh Vương đã không còn Cổ Vương. Nên không kiêng kỵ bành trướng thế lực, dần dần xâm chiếm địa bàn và việc kinh doan của Ảnh Vương.

Bắt đầu chỉ là thăm dò, nhưng về thì càng lớn mật. Tuy Ảnh Vương rất hận, nhưng lại không thể làm gì được. Vốn lần này mời Lâm Vân tới, ngoại trừ dẫn hắn tới xem cái hang động thay đổi, còn muốn mượn tay của Lâm Vân diệt trừ Thổ Thất.

Không ngờ Lâm Vân không tới, lại tới một nữ nhân. Còn là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp nữa chứ. Bởi như vậy, chẳng những không diệt được Thổ Thất, còn khiến cho gã đánh hơi được.

Ảnh Vương Hoa Y âm thầm kêu khổ. Nếu mình không giao cô nàng này cho Thổ Thất, thì khéo gã sẽ mượn cô nàng này để trở mặt. Nhưng nếu mình đưa cho gã, thì Lâm Vân nhất định sẽ không bỏ qua cho mình.

Nhìn Vạn nương tử đứng bên cạnh Thổ Thất, Ảnh Vương Hoa Y lập tức hiểu rõ vì sao tên Thổ Thất này biết chuyện mình không còn Cổ Vương. Nguyên lại là do con ả ác độc kia rêu rao.

- Tô tiểu thư, cô đi nghỉ trước đi, tôi muốn thương lượng với lão Thất vài chuyện.

Sắc mặt của Ảnh Vương rất âm trầm. Y không dám gây sự với Thổ Thất nên thầm hận Lâm Vân. Nếu mình còn Cổ Vương, thì mình việc quái gì phải cúi thấp đầu trước tên Thổ Thất kia chứ.

Tĩnh Như nhìn Ảnh Vương, rồi lại nhìn Thổ Thất, trong lòng liền trầm xuống. Nàng biết lúc này mình thực sự nguy hiểm. Liền tranh thủ thời gian đi theo một cô gái giúp việc rời khỏi đại sảnh.

Vừa đi vào, đôi mắt của Thổ Thất đã nhìn chằm chằm vào Tĩnh Như, không dứt ra được. Gã vốn nhận được tin tức là Ảnh Vương đang đón tiếp một nữ nhân rất xinh đẹp. Thổ Thất còn xì mũi coi thường. Có nữ nhân nào gã chưa từng trông thấy qua? Có gì kỳ lạ quý hiếm đâu.

Lần này gã tới chỉ là muốn mượn cớ để diệt trừ Hoa Y mà thôi. Nhưng vừa nhìn thấy Tĩnh Như, gã đã sừng sỡ. Không ngờ trên đời lại có một cô gái xinh đẹp như vậy. Gã còn chưa từng thấy qua cô gái nào như cô ta. Lúc này Thổ Thất thực sự tâm động, gã phải có cô ta bằng được.

Tĩnh Như vừa rời khỏi đại sảnh, liền nghĩ cách rời đi nơi này. Nàng không phải là một người ngốc, vài năm sống độc lập, nàng đã luyện được sự bình tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm.

Ánh mắt của Ảnh Vương nhìn về phía mình, và vẻ e ngại của y với cái gã vừa tới kia, Tĩnh Như nhìn thấy rất rõ ràng. Nàng hiểu mình sắp trở thành tài sản giao dịch của bọn chúng. Phải thừa dịp bọn chúng còn chưa đàm phán xong điều kiện hoặc chưa ngả bài, lập tức bỏ trốn. Nếu không mình sẽ xong đời.

Nhưng cô gái giúp việc một mực đi theo Tĩnh Như, Nàng vừa nhìn là biết cô ta muốn giám sát mình.

## 432. Chương 361 (1): Chạy Trốn

Thổ Thất đang nói những lời khách sáo với Ảnh Vương, nhưng tâm tư của gã không ở chỗ này. Mà đã sớm bị nữ tử kia kéo đi.

- Thổ Thất, nể mặt tôi lần này. Cô gái kia là một người rất quan trọng. Tôi hy vọng cậu không nên động vào cô ta.

Cho dù sắc mặt của Ảnh Vương rất là khó coi. Nhưng không thể không ăn nói khép nép với Thổ Thất. Cho dù nơi này là địa bàn của y.

- Ha hả…

Thổ Thất cười to rồi nói:

- Nể mặt anh, hai mươi năm trước, cô gái mà tôi mang theo tới đây, hiện giờ đi đâu rồi? Có phải mỗi tối đều ở dưới háng của anh phải không? Anh còn có thể diện để cho tôi nể mặt sao? Người đâu, đi bắt cô gái kia về đây cho tôi. Khoan, để đích thân tôi đi vậy.

Sắc mặt của Ảnh Vương biến đổi, đột nhiên đứng lên:

- Thổ Thất, ngươi đừng làm quá đáng.

- Quá đáng?

Thổ Thất cười nhạt:

- Trói lão già này lại.

- Ngươi…Người đâu, đuổi tên chó chết này ra cho tôi.

Ảnh Vương tức giận đến phát run.

- Ảnh Vương thật xin lỗi, chúng tôi đã là người của anh Thất, ông già rồi.

Hai khẩu súng đã dí sát vào đầu của Ảnh Vương Hoa Y.

- Nghệ Trung, Lưu Tân, các cậu…

Ảnh Vương Hoa Y thật không ngờ hai thủ hạ mà mình tín nhiệm nhất lại phản bội y. Còn đi theo địch nhân lớn nhất của mình nữa chứ. Thân tín đã phản bối như vậy, nói gì những người thủ hạ kkia. Nhìn Ảnh Vương phát run, Thổ Thất cười ha hả.

- Thổ Thất, tôi nghĩ cậu tốt nhất đừng nên động tới cô ta. Cậu có biết cô ta là ai không? Tôi nói cho cậu biết cũng không sao. Trải qua nửa năm tôi mới điều tra ra được. Chắc cậu cũng nghe nói tới Sát Thần nổi tiếng gần đây phải không. Cổ Vương của tôi đã bị hắn lấy mất bởi vì tôi đắc tội với hắn.

- Hắc Thủ Băng Đao bởi vì đắc tội với vợ của hắn, nên trong một đêm đã bị tiêu diệt. Người này chính chính là Lâm Vân. Mà cô gái kia lại là nữ nhân của hắn. Hiện tại cậu có dám động đến cô ta không?

Ảnh Vương nói xong, lạnh lùng nhìn Thổ Thất. Thấy sắc mặt của gã thay đổi, thì mới thở phào một hơi.

Thổ Thất quả thật bị dọa sợ. Sát Thần kia ai mà không biết. Chỉ trong một thời gian ngắn đã quật khởi. Từ một năm trước, gã đã biết Sát Thần kia chính là Lâm Vân, chủ tịch của tập đoàn Vân Môn. Có thể động vào người nào, chứ không thể động vào Lâm Vân.

Ảnh Vương mặc dù biết có một người Sát Thần như vậy, nhưng lại không biết người kia chính là Lâm Vân. Về sau điều tra mới biết được. Thổ Thất thì khác, lúc Lâm Vân trong vòng một đêm tiêu diệt Hắc Thủ Băng Đao, thì gã đã biết rồi.

Hôm nay gã tới đây chỉ là lấy cớ tiêu diệt Ảnh Vương mà thôi, nên căn bản không quan tâm cô gái kia là ai. Đương nhiên càng không điều tra kỹ lai lịch của cô ta. Vừa nhìn thấy Tô Tĩnh Như, gã đã giật nảy mình, lập tức mê luyến nàng. Còn đang cười nhạo mình đúng là quê mùa.

Vừa có thể lấy cơ tiêu diệt Ảnh Vương, lại vừa có thể chơi một nữ nhân cực phẩm như vậy, Thổ Thất cao hứng vô cùng. Nhưng Ảnh Vương vừa mới nói ra thân phận của cô ta, đã khiến sắc mắt của Thổ Thất trở nên khó coi. Không ngờ nữ nhân kia lại là người của Sát Thần. Không biết có nên động vào hay không?

Trong thời gian ngắn, Thổ Thất đã suy nghĩ rất nhiều lợi và hại trong đó. Mặc dù gã biết Cổ Vương của Ảnh Vương bị mất được một năm rồi, nhưng lại không biết vì sao mất đi. Không ngờ việc này lại có liên qua tới Sát Thần kia.

Nhìn khuôn mặt âm trầm bất định của Thổ Thất, Ảnh Vương biết ý mà không chen vào suy nghĩ của gã. Y biết thực lực hiện tại của Thổ Thất mạnh hơn mình rất nhiều. Khiến y tức giận mình cũng không có chỗ tốt nào.

- Ha hả…

Thổ Thất bỗng nhiên cười to.

Lâm Vân thì thế thế nào? Hiện tại mình giết Ảnh Vương, rồi bắt cô gái kia, thì ai biết đó là do mình làm? Huống hồ, cho dù mình không động vào cô gái kia, với thủ đoạn của Sát Thần, chẳng lẽ hắn có thể buông tha cho mình sao?

Trái lại, giết Ảnh Vương, bắt cô gái đó, thì mình có lợi hơn. Cho dù Sát Thần kia tìm tới, chẳng lẽ mình không biết chạy trốn? Nghe nói thế lực của hắn phần lớn đặt ở nước ngoài, trong một thời gian ngắn chắc không thể triệu hồi được hết. Mà hắn có bản lĩnh lớn thì thế nào? Có thể đấu được hơn một trăm thủ hạ của mình không?

Tháy Thổ Thất cười to, trong lòng Ảnh Vương trầm xuống. Y biết mình xong đời rồi.

Vài tiếng súng vang lên rồi trở về bình tĩnh. Cũng có vài tên thủ hạ trung thành với Ảnh Vương, nhưng không nhiều lắm, dễ dàng bị thủ tiêu. Những người còn lại không do dự đi theo Thổ Thất. Hung danh của Thổ Thất có ai mà không biết. Huống hồ mấy năm nay, tay Ảnh Vương kia không có dã tâm gì, thế lực càng ngày càng rút lại, khiến cho thủ hạ của y rất bất mãn.

Cho nên ‘Thiếu Nhất Bút’ Thổ Thất không tốn nhiều thời gian đã thu phục xong thủ hạ của Ảnh Vương.

…

Nhưng hiện tại sắc mặt của Thổ Thất vẫn rất âm trầm. Trong căn phòng mà cô gái kia nghỉ ngơi, chỉ còn lại người giúp việc bị hôn mê. Rõ ràng là bị người dùng ghế đập đằng sau. Cho dù biết cô ta không thể chạy được xa, nhưng tâm tình của Thổ Thất vẫn không thoải mái.

- Còn nhìn cái gì nữa, lập tức đuổi theo bắt cô ta lại. Chỗ này toàn là đồi núi, xem cô ta trốn được đi nơi nào?

Thổ Thất tức giận quát, vài chục tên thủ hạ lập tức chia nhau đi tìm.

Trời đã dần tối, nghe thấy vài tiếng súng vang lên Tĩnh Như âm thầm may mắn mình rời đi sớm. Vì bảo vệ sự trong sạch của mình, nàng liền nhắm mắt cầm ghế đánh ngất xỉu cô hầu kia.

Tuy nhiên nàng cũng biết mình không thể chạy xa được. Chỉ có thể bước dài bước ngắn chạy vào trong núi để trốn. Tiếng bước chân đuổi theo đã truyền tới, Tĩnh Như biết nếu mình không chạy nhanh hơn, thì sẽ bị đám người kia bắt được.

Một lúc sau, trời đã tối như bưng, Tĩnh Như cũng kịp thời chạy được vào trong núi. Rồi tranh thủ thời gian muốn gọi điện thoại trở về cầu cứu. Nhưng Tĩnh Như lập tức tránh vào một bụi cỏ, rồi nín thở. Bởi vì có hai tên đang đi qua chỗ nàng. Nàng sợ tới mức cất điện thoại đi. Đợi cho hai tên này rời đi thì gọi sau.

- Cô gái này thật khôn khéo, biết mà chạy trốn trước. Làm hại lão tử mày mò trong rừng sâu núi thẳm như vậy.

Một tên trong đó nói.

- Cố gắng chút, đây là một cơi hội trời cho. Nếu chúng ta tìm được cô ta, không chừng anh Thất lại thưởng cho chúng ta. Hắc hắc, tôi nói vậy chắc cậu cũng hiểu chứ.

Tên kia nói, thanh âm hơi chói tai.

- Công nhận cô nàng này xinh đẹp thật. Nếu để cho lão tử ngủ một đêm, lão tử thiếu sống một năm cũng được.

- Hừ, nói nhỏ chút, anh Thất đã chấm cô gái này rồi. Nếu những lời vừa nãy của cậu rơi vào tai anh ấy thì cậu xong đời.

- Hắc hắc…Chỉ cần chờ cô ta gọi điện thoại, chúng ta chắc chắn sẽ nhận được tín hiệu.

Tên này cũng biết mình nói lỡ, liền chuyển chủ đề.

Tĩnh Như chợt nghĩ ra, cho dù mình không gọi điện thoại, những người kia cũng có thể phát hiện vị trí của mình nhờ chiếc điện thoại. Đang muốn tắt điện thoại đi thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến cho Tĩnh Như hồn phi phách tán. Nàng âm thầm hối hận không tắt điện thoại sớm. Nhưng hiện tại nói gì cũng đã chậm. Tĩnh Như lập tức cúp điện thoại rồi bỏ chạy. Căn bản mặc kệ chạy tới hướng nào.

## 433. Chương 361 (2): Chạy Trốn

- Ở bên kia, mau đuổi theo.

Hai tên nam tử đang nói tới điện thoại, thật không ngờ điện thoại của cô ta lại thật vạng lên. Cô nàng này thật là đần, chạy trốn cũng không biết tắt máy.

Tĩnh Như không quan tâm được nhiều như vậy. Nhưng tiếng chuông điện thoại lại vang lên, nàng sợ tới mức lập tức vứt điện thoại đi.

May mà trời tối, lại ở trong rừng núi, nên trong nhất thời không bị đuổi kịp. Tĩnh Như thấy có hai đèn mỏ đã sắp chiếu gần chỗ mình, liền liều mạng chạy về phía trước. Nhưng đôi chân bỗng nhiên mềm nhũn, rồi nàng rơi xuống trong một khe núi.

Tĩnh Như nấp vào trong khe núi, không dám cử động.

- Ủa, sao điện thoại của cô ta lại ở đây?

- Chắc là cô ta vừa vứt đi. Chúng ta dọc theo bên này tìm xem.

Hai người kia không theo dấu điện thoại đi về phía trước mà vẫn đi về hướng của Tĩnh Như đang trốn.

Nghe thấy tiếng bước chân đến gần của bọn chúng, trái tim của Tĩnh Như như muốn nhảy ra ngoài. Nếu bọn họ đi tới chỗ này, khẳng định cũng giống như mình, rơi xuống khe núi.

Không đúng, hai người kia có đèn mỏ trong tay, có lẽ có thể nhìn thấy cái hố, nên chưa chắc bị ngã xuống.

- Ê Tâm, chỗ này có một cái hố.

- Ừ, tôi cũng nhìn thấy rồi, kiểm tra bên kia cái hố xem.

Hai người vừa nói vừa nhảy qua cái hố, tiếp tục đi về phía trước tìm kiếm. Không lâu sau, lại có nhiều người lục đục tới. Tĩnh Như còn chưa kịp thở phào thì lại khẩn trương. Có thể khẳng định, hai người kia tìm không thấy mình, sẽ nghi ngờ cái hố này.

Tĩnh Như vừa vội vừa sợ. Cố hết sức nép vào trong, để đèn mỏ không chiếu tới. Cái hố ở khe núi này vừa sâu vừa mọc đầy cỏ. Nếu không cẩn thận chú ý thì sẽ không phát hiện ra nàng trốn ở đó. Nhưng nếu chiếu đèn mỏ cẩn thận, thì Tĩnh Như sẽ lập tức bị lộ.

Đằng sau lại có mấy người chạy đến, có lẽ là bọn họ cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Trái tim của Tĩnh Như đập thình thịch, càng cố gắng chui vào trong. Bỗng nhiên nàng trông thấy một cái động. Cửa động bị một phiến đá và cỏ dại che lại.

Tĩnh Như không chút do dự, liền chui vào trong động. Vẫn không quên chỉnh lại cỏ dại và dùng sức đặt phiến đá che lại cái hang.

Quả nhiên, Tĩnh Như vừa mới ẩn nấp xong, thì hai tên nam tử vì không tìm thấy nàng nên liền vòng trở về cái hố. Rồi lấy đèn mỏ cẩn thận kiểm tra khe núi. Thậm chí còn có vài tia ánh sáng chiếu qua khe hở của phiến đá. Tĩnh Như âm thầm may mắn, chỉ hy vọng hai người kia không phát hiện ra cái phiến đá này.

Tĩnh Như lo lắng là dư thừa. Màu sắc của phiến đá giống hệt màu của khe núi. Huống chi xung quanh còn mọc đầy cỏ dại như vậy.

Nghe thấy hai người này nói vài câu và tiếng bước chân càng ngày càng xa, Tĩnh Như mới thở phào nhẹ nhõm. Rồi cẩn thận nhìn xung quanh cái hang này. Nàng đã ném điện thoại đi, nhưng còn có cái máy ảnh kỹ thuật số trong túi. Tĩnh Như liền mở đèn của máy ảnh, cái hang liền sáng lên.

Không ngờ trong hang còn có một cái bậc thang dài hẹp đi xuống, giống như là lối vào địa ngục vậy.

Trái tim Tĩnh Như đập rất nhanh. Cho dù lúc bị truy đuổi nàng cũng không sợ hãi như lúc này. Ở một cái động hoang như vậy còn xuất hiện một cầu thang, sao có thể không sợ hãi được.

Nhưng vì lo lắng những người kia có thể tìm đến đây, Tĩnh Như vẫn quyết định đi xuống cầu thang. Thang đá này có chỗ cao chỗ thấp, không biết đi bao lâu, cũng không biết lên cao được bao nhiêu, nhưng không khí ở chỗ này rất loãng, khiến nàng hít thở khó khăn.

Đi được chừng mười phút, lúc hô hấp trở lại bình thường, thì Tĩnh Như mới dừng bước.

Nàng dùng máy ảnh trong tay kiểm tra, mới phát hiện mình đang đứng gần cuối cầu thang, phía trước là vách núi. May mà mình dừng lại kịp thời. Nếu không đi thêm vài bước thì đã rơi xuống đó rồi.

Nhưng không biết ai làm cái hang như vậy làm gì? Mà chỉ kéo dài tới vách núi? Vô luận như thế nào, hiện tại nàng đã không còn đường để đi. Sớm biết như vậy thì đã không vứt điện thoại đi rồi.

Dù đã đi lâu như vậy, Tĩnh Như vẫn nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên ngoài. Nếu nàng không nghĩ ra biện pháp, thì nơi này vẫn là tử lộ. Nhưng ở chỗ này vẫn tốt hơn là rơi vào trong tay đám người đó.

Chết không có gì đáng sợ, nhưng chết cô đơn ở một nơi không người nào biết như vậy, Tĩnh Như rất không cam lòng.

Nàng giơ máy ảnh kỹ thuật số lên, cẩn thận kiểm tra vách hang. Quả nhiên, một lúc sau nàng phát hiện có một cái thanh đẩy. Tĩnh Như không chút do dự kéo thanh đẩy xuống, thì một cửa đá mở ra. Ở bên trong lại là một hang đá.

Cái thanh đẩy này khá sạch sẽ, chứng tỏ thường xuyên có người sử dụng. Tĩnh Như nghĩ bụng, chẵng lẽ đây chính là cái hang mà tay Ảnh Vương kia nhắc tới.

Hang động không lớn, ở bên trong chỉ có một cái thiết bị hình tròn. Thiết bị hình tròn này thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ mạnh rất nhỏ. Cứ qua một thời gian ngắn, thì nó lại vang lên tiếng xoạch xoạch, giống như là một vật sống vậy.

Tĩnh Như có thể khẳng định đây là cái hang mà Ảnh Vương nhớ tới. Nếu là như vậy, Ảnh Vương có thể lại tới đây hay không? Vậy mình còn trốn đi đâu được nữa?

Không ngờ mình đã đi xa như vậy rồi, còn không thoát được bàn tay của bọn chúng. Tĩnh Như cảm thấy rất thất vọng và không cam lòng. Nàng âm thầm quyết định, một khi tên Ảnh Vương kia tìm tới đây, thì mình sẽ nhảy xuống vách núi tự sát.

Tĩnh Như đột nhiên có cảm giác, chỉ cần mình đi tới cái thiết bị hình tròn kia, là có thể chạy trốn được. Đó giống như một trực giác vậy. Từ bé đến giờ, trực gác của nàng luôn rất nhạy cảm, ngay cả cha cũng phải bội phục.

Tĩnh Như đi tới gần thiết bị hình tròn, ngây người một lúc. Nàng nghĩ mình thật vớ vẩn, lẽ nào đứng ở chỗ này là có thể chạy trốn sao? Trực giác lần này thật là kỳ quái.

Tĩnh Như cẩn thận nhìn thì trực giác càng mãnh liệt. Nàng sờ lên nó nhưng không thấy có biến hóa gì cả.

Tĩnh Như sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng gặp chuyện như vậy. Thấy ở góc trái cả thiết bị có bốn cái rãnh. Những chỗ khác thì làm bằng chất liệu gì đó, được sắp xếp rất có trật tự. Nàng thử tháo mấy thứ trên đó, nhưng nó cực kỳ kiên cố. Dùng sức kiểu gì cũng không thể lay chuyển.

Tĩnh Như lại phát hiện ra một điều, đó là cái túi sách của mình hơi nóng.

Nhưng trong đó có gì đâu nhỉ, toàn là đồ nữ trang. Đúng rồi, còn có năm viên đá Bạch Hà. Chẳng lẽ viên đá đó có quan hệ với thiết bị này? Tĩnh Như lấy mấy viên đá Bạch Hà ra. Quả nhiên cái túi không còn nóng nữa.

Đúng là có quan hệ với viên đá này rồi.

Tĩnh Như thử bỏ hai viên vào trong hai cái rãnh. Bỗng một luồng ánh sáng hiện lên khiến cho nàng không nhúc nhích được.

Tĩnh Như cả kinh, ánh sáng đó phát ra từ đá Bạch Hà. Nếu như đá này bị biến mất thì xong rồi. Bởi vì nó rất quan trọng với Lâm Vân. Chẳng lẽ còn chưa mang về mình đã làm hỏng hai viên sao? Nhưng Tĩnh Như lại không có cách nào nhúc nhích.

Bên ngoài hang động vang lên tiếng nói chuyện và tiếng bước chân. Tĩnh Như rất sốt ruột, nàng biết Ảnh Vương đã tìm tới rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ngay cả cơ hội tự sát cũng không có.

Một tiếng Oanh vang lên, cánh cửa của cái hang đột nhiên đóng lại. Thiết bị hình tròn kia bỗng phát sáng, rồi bao phủ cả người Tĩnh Như, nàng chỉ cảm thấy chóng mắt rồi hôn mê bất tỉnh.

## 434. Chương 362 (1): Luân Lạc Tới Khôn Truân Giới

Không biết qua bao lâu, Tĩnh Như mới từ từ tỉnh lại. Suy nghĩ đầu tên của nàng chính là đám người kia đã phát hiện ra mình hay chưa? Trong lòng hoảng hốt, vội vàng đứng lên, nhưng không thấy ai cả.

Tranh thủ thời gian kiểm tra quần áo, vẫn bình thường, chỉ là dính đầy bùn đất mà thôi. Tĩnh Như thở phào một tiếng. Suy nghĩ xem mình đang ở đâu.

Chỗ này có vẻ như cũng là một chỗ bí mật nào đó.

Bốn phía rất là tối, không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Nhưng Tĩnh Như khẳng định nơi này không phải là trong hang đá.

Tĩnh Như nhìn hồi lâu, mới nhận ra mình hình như đang ở trong một cái gốc cây nào đó, sờ xung quanh rất sần sùi. Trốn ở chỗ này không hải là cách hay, hơn nữa không khí trong này rất loãng. Nên Tĩnh Như chậm rãi bò ra ngoài.

Sau khi bò ra ngoài mới phát hiện ra các cây này rất lớn. Hốc cây cũng được cỏ dại che giấu một cách bí mất. Nếu đứng ở bên nhìn sẽ không phát hiện ra cái gì.

Đây là lần đầu tiên Tĩnh Như nhìn thấy một cái cây lớn như vậy, không khỏi ngạc nhiên. Nhưng vô luận là ai mang mình tới đây, thì nhiệm vụ đầu tiên là chạy trốn.

Tĩnh Như rời đi cây đại thụ kia đã được một tuần. Trải qua một thời gian thăm dò, rốt cuộc nàng đã biết nơi này là nơi nào. Nàng cũng biết chỗ này không phải là ở Địa Cầu vì khung cảnh rất xa lạ.

Hiện tại nàng đã biết viên đá Bạch Hà trong tay mình chính là linh thạch. Khi lần đầu tiên nàng nhìn thấy người khác dùng hơn mười viên đá Bạch Hà để giao dịch, nàng liền biết thứ này rất quý giá. Thậm chí nhìn thấy người kia lấy ra nhiều linh thạch như vậy, nàng rất muốn xông tới cướp. Bởi vì Lâm Vân rất cần thứ đá đó.

Khi Tĩnh Như nhìn thấy có người có thể đạp kiếm phi hành, nàng gần như ngây dại. Không ngờ nơi này lại là một thế giới tu tiên, linh thạch là thứ cho người tu tiên dùng. Chẳng lẽ Lâm Vân cũng là một người tu tiên?

Vô luận như thế nào, Tĩnh Như cũng biết ở thế giới này mình rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một con kiến. Ở chỗ này tùy ý đều có thể nhìn thấy cảnh giết người. Nhưng trong phường thị lại an toàn.

Hiển được tính mạng của mình ở đây rất nhỏ bé và tùy lúc bị người khác, Tĩnh Như rất sợ hãi. Nàng không ngờ lại có một thế giới tàn nhẫn như vậy. Tĩnh Như biết dung mạo của mình sẽ là vấn đề lớn nếu muốn ở đây. Liền dùng một viên linh thạch mua một bộ quần áo nam, sau đó thì lấy bùn đất quét vào mặt thành một người nam nhân xấu xí.

Sau đó thì chỉ loanh quanh ở trong phường thị, không dám đi ra ngoài. Bởi vì chỗ này còn an toàn hơn bên ngoài một chút.

Hiện tại nàng còn chưa tìm được viên linh thạch nào mà đã dùng mất ba viên của Lâm Vân. Khó trách lúc trước Lâm Vân có thể dễ dàng đánh bại đám người kia để cứu mình. Hóa ra hắn cũng là một người Tu Chân.

Nhưng Tĩnh Như cũng biết, thực lực của Lâm Vân kém những thần tiên ở nơi này quá xa. Không biết hắn có phải là một người tu tiên ở thế giới này hay không?

Vô luận như thế nào, Tĩnh Như biết hiện tại mình không thể rời đi khỏi đây.

Một tháng sau, Tĩnh Như mới biết nơi này là Khôn Truân Giới. May mắn ngôn ngữ ở chỗ này có vài nét giống với Địa Cầu. Nên Tĩnh Như rất nhanh học được những câu giao tiếp cơ bản. Nàng cũng biết thứ mang mình tới đây gọi là truyền tống trận.

Hiện tại nàng quyết định, kiếm đủ linh thạch, sau đó thì thông qua truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về. Rồi đưa linh thạch cho Lâm Vân.

Đối với một cô gái phàm nhân mà nói, kiếm linh thạch ở đây thực sự quá khó khăn.

Nhưng Tĩnh Như lại không nghĩ vậy. Nàng cho rằng, mình chỉ cần cố gắng, là có thể kiếm được linh thạch. Nàng giúp cửa hàng thuốc trong phường thị phơi khô dược liệu. Giúp quán ăn rửa bát đũa. Về sau nàng còn mở một cửa hàng quần áo, chuyên thiết kế trang phục cho các tu sĩ.

Nửa năm trôi qua, nàng rõ ràng cũng kiếm được hơn một trăm viên linh thạch.

Nàng không giống với các tu sĩ khác, kiếm linh thạch là để tu luyện, mà chỉ hoàn toàn là kiếm linh thạch mà thôi. Chi tiêu nhiều nhất cũng chỉ là việc ăn uống. Ngay cả quần áo thì chỉ có vài bộ quần áo cho nam.

Những linh thạch mà nàng tích cóp được đều gói kỹ trong một cái túi rồi để ở đầu giường. Nàng muốn giữ số linh thạch này cho Lâm Vân. Túi trữ vật nơi này tuy chỉ có giá hai mươi viên linh thạch . Nhưng Tĩnh Như không muốn tốn hai mươi linh thạch chỉ vì mua một túi đựng đồ.

Hôm nay sau khi Tĩnh Như làm xong việc ở cửa hàng thuốc, thì ngẫu nhiên nàng nhìn thấy vài tờ giấy truy nã dán ở một cửa hàng.

Vừa nhìn thấy người bị truy nã, nàng liền ngây dại. Bởi vì đó chính là Lâm Vân. Tĩnh Như dụi mắt, cẩn thận nhìn lại, đúng là không nhìn lầm. Người trên ảnh không phải anh ấy là thì là ai.

Lẽ nào Lâm Vân cũng đã tới đây rồi? Các tài liệu khác nàng không hiểu, nhưng số lượng linh thạch trao thưởng, khiến cho nàng giật mình.

Thưởng nhiều linh thạch như vậy chỉ vì bắt được Lâm Vân? Tại sao lại bắt anh ấy? Mà ba tờ giấy truy nã này là của ba thế lực khác nhau, không biết Lâm Vân có thể chạy trốn được không?

Tĩnh Như rất sốt ruột. Dù nàng không biết vì sao Lâm Vân tới được Khôn Truân Giới, có phải cũng giống như mình không. Nhưng nàng nhìn thấy rất nhiều người có bản lĩnh ở thế giới này. Họ toàn là những người có thể hô mưa gọi gió, bay tới bay lui như thần tiên. Lâm Vân làm sao có thể đấu được bọn họ? Tĩnh Như không còn tâm tư đi làm nữa, chỉ khẩn cầu Bồ Tát phù hộ Lâm Vân bình yên vô sự.

- Niệm Vân, em không sao chứ?

Người hỏi là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ cùng phòng với Tĩnh Như, tên là Liễu San. Niệm Vân là tên giả mà Tĩnh Như dùng.

Mặc dù Tĩnh Như là một người phàm, nhưng nhờ tính cách chịu khó, nhiệt tình, nên nàng cũng quen biết một số người Tu Chân tầng thấp ở nơi này.

Liễu San là một trong số những người bạn đó. Dù cô ta biết Tĩnh Như cũng là con gái, nhưng cô ta chưa từng nói ra bên ngoài, chỉ để ở trong lòng. Mỗi người đều có bí mật của họ mà. Hiện tại cô ta đang sống cùng với Tĩnh Như, thậm chí ngay cả công pháp mà Tĩnh Như đang tu luyện cũng là do cô ta dạy.

Bởi vì Tĩnh Như không nỡ dùng linh thạch. Cho dù linh khí ở nơi này nồng đậm hơn ở Địa Cầu rất nhiều, nhưng Tĩnh Như đã tu luyện năm tháng, vẫn là Luyện Khí một tầng.

Liễu San là một cô gái có tính cánh mạnh mẽ, làn da ngăm đen. Tu vị của cô ta đã là Luyện Khí chín tầng. Dù cô ta rất có hảo cảm với Tĩnh Như, nhưng cô ta luôn không rõ, cô bé này vì sao không dùng linh thạch để tu luyện, mà tích cóp làm gì không biết.

Đôi khi Liễu San cho Tĩnh Như một viên linh thạch để tu luyện. Nhưng nàng không nhận. Bởi vì Tĩnh Như biết linh thạch rất quan trọng với tu sĩ. Nàng quen với Liễu San, vì có một lần Liễu San mở một cửa hàng vỉa hè, Tĩnh Như đã chủ động đi lên giúp đỡ.

Một mực cho đến bây giờ, chỉ cần Liễu San muốn bày hàng bán, thì Tĩnh Như đều tới hỗ trợ.

Mà Liễu San thì thường xuyên đi cùng vài người bạn ra bên ngoài thu thập linh thảo hoặc tài liệu, nên cửa hàng toàn do Tĩnh Như bán thay. Nhờ vậy mà cô ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, tốc độ tu luyện cũng tiến triển nhanh hơn không ít.

Đôi khi Liễu San cảm thấy băn khoăn, nên cố ý trả cho Tĩnh Như nhiều linh thạch hơn. Nhưng Tĩnh Như đều chỉ lấy số tiền lượng đã quy định. Liễu San thấy Tĩnh Như làm người không tồi, hai người thường xuyên qua lại, liền trở thành bạn tốt.

## 435. Chương 362 (2): Lưu Lạc Tới Khôn Truân Giới

Cho nên hôm nay Liễu San nhìn thấy Tĩnh Như ngẩn người đứng trước tờ thông báo truy nã, mới quan tâm hỏi han xem Tĩnh Như có sao không.

- À, em không sao. Em chỉ thắc mắc người này đã làm gì mà bị nhiều người truy nã như vậy.

Tĩnh Như áp chế sự kinh hãi trong lòng, vội vàng trả lời.

Liễu San kỳ quái nhìn thoáng qua Tĩnh Như, nói:

- Tờ truy nã dán lâu rồi mà. Hôm nay em mới chú ý à?

Bình thường Tĩnh Như đều rất bận rộn, cũng biết nơi này là một nơi nguy hiểm, nên không dám nhìn đông nhìn tây. Vì vậy trước kia, nàng không chú ý tới lệnh truy nã dán trên tường.

- Không biết đã bắt được người kia chưa?

Tĩnh Như hỏi xong, khẩn trương nhìn Liễu San.

- Còn chưa bắt được. Nghe nói hắn đã chạy trốn tới tuyệt cảnh Thiên Diễm. Mà chạy vào đó làm sao có thể sống được. Người này quả thực cũng có chút khí khái, không do dự chạy vào đó. Nghe nói, tay Lâm Vân kia trên đường chạy trốn đã giết vô số tu sĩ. Thậm chí ngay cả lão quái Nguyên Anh cũng không phải là đối thủ của hắn. Một lão quái Nguyên Anh còn bị hắn đánh nát bàn tay cơ mà.

- Cuối cùng phải tới tận bốn cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể ép hắn tới tuyệt cảnh. Người này quả thực là một nhân vật anh hùng.

Liễu San vừa nói vừa tưởng tượng tới cảnh hùng dũng của Lâm Vân.

- A…Vì sao họ lại muốn bắt hắn?

Tĩnh Như nghe thấy Lâm Vân đã đi vào tuyệt cảnh, hơn nữa có thể bị chết, cả người đều phát run. Nàng bỗng có một loại xúc động, chỉ muốn tới đó chết cùng hắn. Còn có một loại xúc động, muốn giết toàn bộ những người đã ép Lâm Vân đi vào tuyệt cảnh.

Nghĩ tới đây, Tĩnh Như rùng mình một cái. Tại sao mình lại có suy nghĩ giết chóc như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả một con kiến nàng cũng chưa từng giết qua. Hiện tại rõ ràng nổi lên xúc động muốn giết sạch những người hại Lâm Vân kia.

- Chị cũng không biết. Nghe nói anh chàng Lâm Vân kia đã lấy của bọn họ cái gì đó.

Liễu San thuận miệng nói.

Tĩnh Như thiếu chút nữa nói không có khả năng. Nàng biết Lâm Vân sẽ không vô duyên vô cứ cướp đoạt đồ đạc của người khác. Trừ khi những người kia làm gì hắn, hắn mới có thể phản kích như vậy.

- Tuyệt cảnh Thiên Diễm kia cách đây có xa không?

Tĩnh Như suy nghĩ nửa ngày mới hỏi tiếp.

Liễu San càng kỳ quái nhìn Tĩnh Như, nhưng vẫn trả lời:

- Nghe nói tuyệt cảnh Thiên Diễm là một trong ba tuyệt cảnh của Khôn Truân Giới. Tuyệt cảnh Thiên Diễm mà em hỏi cách đây không xa lắm. Nhưng cho dù là một lão quái Nguyên Anh, muốn từ đây tới đó,, cũng phải bay mất hơn một tuần. Nếu là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, phỏng chừng một năm cũng không bay tới.

Còn như tu sĩ Luyện Khí Kỳ chúng ta, chỉ có thể đi bằng truyền tống trận. Nhưng mỗi lần muốn dùng truyền tống trận phải mất mấy chục nghìn linh thạch. Chúng ta có kiếm cả đời cũng không kiếm đủ số đó. Em có biết tại sao có nhiều người truy đuổi Lâm Vân như vậy không? Bởi vì phần thường của nó quá lớn.

Liễu San nói xong liền thởi dài một tiếng. Không biết cô ta thở dài vì tu vị của mình quá thấp, không có tư cách đuổi theo Lâm Vân. Hay là vì linh thạch, mà những người kia truy đuổi một người không oán không thù.

- Niệm Vân, chúng ta đi thôi. Ngày mai chị phải đi cùng với mấy người bạn tới phía tây núi Đông Sơn để tìm khoáng thạch và linh thảo rồi. Còn vài thứ đêm nay em giúp chị chỉnh lý lại, ngày mai thì bày hàng bán. Lần này chắc chị phải đi hơn một tháng mới trở về.

Liễu San nói.

Nhưng Liễu San thấy Tĩnh Như vẫn như người mất hồn, đành phải hỏi:

- Niệm Vân, em có thật vẫn ổn không?

Tĩnh Như hồi phục tinh thần, vội vàng lắc đầu nói:

- Em không sao, chỉ hơi cảm thán mà thôi.

Tĩnh Như bỗng nhiên có trực giác rằng Lâm Vân vẫn bình yên vô sự. Trải qua hai lần trực giác chính xác, nàng càng có niềm tin vào trực giác của mình. Điều này chứng tỏ Lâm Vân vẫn sống.

Mình chỉ cần không ngừng thu thập linh thạch, đến lúc đó thì đưa linh thạch cho anh ấy là được. Nhưng không biết có thể tìm được Lâm Vân hay không, Tĩnh Như rất lo lắng.

……

Linh khí trong người Lâm Vân chảy ngược, khiến cho hắn thất kinh. Nhưng tình huống lại không xấu như hắn tưởng tượng. Khi linh khí vừa mới chạy trở về, Lâm Vân đột nhiên cảm giác toàn thân đều mát mẻ. Thật là một cảm giác sảng khoái. Chẳng lẽ đây là tán công hay sao?

Cảm giác này quả thực là mỹ diệu. Cho dù là tán công, Lâm Vân cũng muốn nó cứ diễn ra như vậy. Dù sao đều phải chết. Chết giày vò còn không bằng chết hưởng thụ.

Lâm Vân lần nữa vận chuyển linh khí ngược với công pháp ghi trong Tinh Quyết, quả nhiên cơ thể thoải mái hơn rất nhiều. Toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, mà tốc độ phóng ra vòng bảo hộ không bị chậm đi.

Chẳng lẽ đây không phải tán công? Dựa theo lý thuyết, làm như vậy nhất định là không ổn. Nhưng Lâm Vân vận chuyển linh khí, chẳng thấy bất ổn chỗ nào cả, mà chỉ thấy sảng khoái mà thôi. Không biết có phải công pháp bị đảo ngược tạo thành khí lạnh, vừa lúc khắc chế với hỏa diễm kia không? Nhưng Lâm Vân đã không quan tâm tới điều đó. Hắn bắt đầu tu luyện Cửu Tinh Thần Quyết theo phương pháp ngược. Thậm chí còn sửa đổi một số chỗ. Một khi Lâm Vân cảm thấy không thoải mái, thì lập tức vận chuyển linh lực tới huyệt vị khác. Cho đến khi cảm thấy thoải mái mới thôi.

Linh khí ở trong ngọn lửa cực kỳ dày đặc, thậm chí sắp trở thành thể rắn rồi. Không biết lửa này là lửa gì, mà có thể hấp thu linh khí xung quanh rồi giấu ở trong ngọn lửa.

Ba tháng sau, Lâm Vân không còn cảm giác nóng rực nữa. Nhưng điều khiến hắn kỳ quái, đó là năm sao trong cơ thể đã giảm xuống còn bốn sao. Lẽ nào thực sự là tán công? Nhưng màu sắc của bốn ngôi sao kia lại sáng hơn bình thường. Mà tinh lực trong cơ thể không hề giảm đi, chỉ có tăng lên mà thôi.

Vô luận như thế nào, chỉ cần mình kiên trì là được. Mặc kệ thiếu sao hay không.

Lại qua ba tháng, Lâm Vân phát hiện trong cơ thể của mình chỉ còn ba sao. Dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc thay đổi Cửu Tinh Thần Quyết. Bởi vì một khi đình chị, hắn sẽ bị hỏa diễm kia nướng cháy.

Mà mà tinh lực của mình không giảm bớt, trái lại còn gia tăng lên không ít. Đã không nghĩ ra nguyên nhân trong đó, thì Lâm Vân mặc kệ, một lòng tu luyện. Bởi vì ngọn lửa giam cầm ở đây, ngoài trừ tu luyện ra, hắn cũng không có cách nào rời đi.

Không biết qua bao lâu, Lâm Vân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Chậm rãi thức tỉnh, thì phát hiện cơ thể của mình đã tạo thành Tử Phủ. Mà trong Tử Phủ thình lình xuất hiện một ngôi sao nhỏ.

Ngôi sao này không còn tỏa ra màu xanh nữa, mà nó có màu bạc. Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực tràn đầy trong cơ thể. Hắn tự tin rằng, nếu như hiện tại đối mặt với lão tổ Côn Luân, cho dù mình không đánh lại lão, nhưng lão cũng không thể đuổi kịp được mình.

Một pháp thuật phòng ngự tự động xuất hiện trong đầu Lâm Vân. Đó là một pháp thuật tạo ra Tinh Mang cực kỳ phực tạp.

Đây là công pháp tu luyện gì vậy? Là do tự hắn nghĩ ra sao?

Bỗng nhiên trong đầu của Lâm Vân hiện ra bốn chữ, Chúng Tinh Diễn Nhất. Thì ra đây là Chúng Tinh Diễn Nhất. Phỏng chừng vị tiền bối sáng tạo ra Cửu Tinh Thần Quyết, cũng thật không ngờ có một phương pháp tu luyện như vậy.

## 436. Chương 363: Phát Hiện Ngoài Ý Muốn

Đây là một phương pháp nén tinh lực của năm sao thành một sao. Không biết càng tu luyện về sau thì sẽ như thế nào.

Lâm Vân không nghĩ thêm, mà tiếp tục tu luyện theo phương pháp mới. Nhưng sau khi hình thành ngôi sao nhỏ màu bạc kia, tu luyện lại không còn hiệu quả như lúc trước. Mà hỏa diễm bên ngoài vẫn tiếp tục đốt tới người, khiến Lâm Vân cực kỳ khó chịu, sống không bằng chết.

Dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng vì có kinh nghiệm lần đầu, nên Lâm Vân rất nhanh đã nghĩ ra biện pháp khác. Lần này hắn không tu luyện kiểu nghịch chuyển nữa, mà dựa theo Cửu Tinh Thần Quyết, vận chuyển Lục Tinh Pháp Quyết. Quả nhiên lại tìm được cảm giác sảng khoái lúc trước.

Lần này Lâm Vân không đắm chìm vào việc tu luyện nữa, mà một bên tạo vòng bảo hộ, một bên kiểm tra tình huống bên trong cơ thể của mình.

Bên trong Tử Phù lại xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh. Tốc độ tạo sao rất nhanh. Đảo mắt đã có hai viên, mãi cho tới sáu viên, khi Lâm Vân không còn cảm thấy mát mẻ nữa, thì lại vận công nghịch chuyển. Quả nhiên sau một thời gian ngắn, sáu ngôi sao màu xanh này lại nén thành một ngôi sao màu bạc. Tuy tốc độ tạo sao chậm hơn lúc đầu, nhưng hiện tại trong Tử Phủ đã lơ lửng hai ngôi sao màu bạc.

Trong đầu Lâm Vân xuất hiện thêm một pháp thuật công kích rất mạnh, Tinh Bạo.

Lâm Vân nghĩ bụng, quả nhiên là như vậy. Cửu Tinh Thần Quyết có thể tu luyện theo kiểu khác. Nhưng phải nhờ ngọn hỏa diễm khủng bố này hỗ trở mới được. Dựa theo tình hình này mà phát triển, nếu mình không ngừng nghịch chuyển và sửa chữa. Bảy sao sẽ nén thành ngôi sao màu bạc thứ ba. Tiếp tục tu luyện tới tám sao, chín sao, thì trong cơ thể của hắn sẽ có năm ngôi sao màu bạc. Lúc đó không biết lực chiến đấu của mình sẽ tăng lên bao nhiêu?

Lâm Vân cười ha hả. Hắn có thể tưởng tượng, một khi tu luyện tới mức đó, không chỉ nói là lão tổ Nguyên Anh, cho dù tu sĩ cấp Đại Thừa cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hiện tại Lâm Vân mới phát hiện, chỉ cần một tầng vòng bảo hộ bằng Tinh Mang, cũng có thể kiên trì sức đốt của hỏa diễm được mười phút. Hắn không cần phải liên tục tạo ra vòng bảo hộ nữa. Chứng tỏ phép thuật phòng ngự mới này thực sự mạnh mẽ.

Lâm Vân tính toán, không biết mình ở trong này đã được bao lâu. Tu vị hiện tại của mình hẳn là đã tương đương với tu vị bảy sao, thậm chí còn cao hơn. Cho dù gặp lão tổ Côn Luân mình cũng không cần sợ.

Ủa, có thể cử động. Đây là lần đầu tiên khi tiến vào trong tuyệt cảnh này, Lâm Vân có thể chủ động di dời cơ thể.

Dù rất muốn tiếp tục ở đây tu luyện. Nhưng Lâm Vân phải trở về Địa Cầu xem tình hình ở đó như thế nào.

Lâm Vân thu hồi công pháp lại, bỗng sững sờ. Dưới chân hắn có một viên ngọc nhỏ. Đây không phải là viên ngọc mà phái Dao Hoa muốn lấy về sao? Mà mình đã cất nó vào trong Tinh Giới rồi, vì sao nó lại chạy ra ngoài được? Hơn nữa còn không bị ngọn lửa thiêu hủy, viên ngọc này thật là cứng rắn. Lâm Vân nhặt viên ngọc lên, rồi phóng thần thức vào đó. Lâm Vân kinh hãi, bởi vì khoảng không trong đó mở rộng hơn rất nhiều. Không biết viên ngọc này có thể luyện hóa được không? Nghĩ là làm, Lâm Vân lập tức ngồi xuống, luyện hóa viên ngọc kỳ bí này.

Không ngờ Cửu Tinh Thần Quyết có thể luyện hóa nó. Ba tháng sau, Lâm Vân đã luyện hóa sơ qua viên ngọc.

Điều khiến cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là khi luyện hóa xong viên ngọc này, hắn đã luyện được một phép thuật mới, đó là Tinh Di. Pháp thuật đó có thể giúp hắn di chuyển giữa các hành tinh. Nhưng phải đạt tới tu vị bốn sao thì mới được. Đương nhiên là bốn sao đã được nén lại. Còn có, mình phải cần một bản đồ hành tinh cực kỳ chính xác thì mới có thể du hành trong vũ trụ.

Không có bản đồ thì không được. Mặc dù phạm vi thần thức của hắn đã rất lớn, nhưng Lâm Vân không có cuồng vọng tới mức nghĩ rằng phạm vi đó có thể bao trùm các hành tinh. Nhưng ở Khôn Truân Giới chắc không có bản đồ như vậy.

Tinh Thần Châu là tên viên ngọc này sao? Tinh Thần Châu, rõ ràng cũng là một pháp bảo không gian. Đoán chừng lúc mình đặt vào trong Tinh Giới, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, viên ngọc kia đã bay ra khỏi Tinh Giới rồi chui vào túi áo mình. Khi quần áo của mình bị ngọn lửa thiêu rụi, nó liền rơi xuống đất.

Lúc luyện hóa Tinh Thần Châu, Lâm Vân phát hiện ra nó có thể hấp thu vạn vật của thế gian. Lâm Vân giật mình, không biết Tinh Thần Châu có thể hấp thu được ngọn lửa không màu này không.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền phóng một ý niệm vào trong Tinh Thần Châu. Một tiếng Oanh vang lên, ngọn hỏa diễm vây quanh Lâm Vân rõ ràng như cá voi hút nước, bị Tinh Thần Châu hút dần vào.

Lâm Vân âm thầm mừng rỡ. Cứ như vậy thì hỏa diễm ở đây sẽ bị Tinh Thần Châu hút đi toàn bộ. Lúc đó mình có thể rời đi nơi này rồi. Về sau lúc cần tu luyện thì không phải mất công tới nơi này nữa.

Lâm Vân kinh dị nhìn Tinh Thần Châu, trong lòng tự nhủ, mình đúng thật là may mắn. Ngay cả bảo bối nghịch thiên như vậy cũng có thể lấy được. Viên ngọc này tuyệt đối không hề kém Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

“Hỗn Độn Sơn Hà Đồ?”

Nghĩ tới nó Lâm Vân lại tức giận. Cho dù bản đồ kia đã giúp hắn rất nhiều lần. Nhưng đôi khi nó lại không nghe lời hắn. Không biết với tu vị bảy sao hiện tại, có thể luyện hóa bản đồ kia không?

Thử chui vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, thì không ngờ lại dễ dàng chui vào đó được. Lâm Vân mừng rỡ. Quả nhiên không gian trong bản đồ này cũng được mở lớn hơn rất nhiều. Nhưng lại không biết luyện hóa nó như thế nào.

Tuy nhiên Lâm Vân lại nghĩ tới một điều, có lẽ Sơn Hà Đồ không thể luyện hóa, mà nó chỉ nhận chủ mà thôi. Vừa này khi chui vào bản đồ, mình đã cảm thấy có sự liên lạc giữa mình và nó. Chứng tỏ bản đồ này đã nhận mình làm chủ.

Không biết đây là bảo bối gì, lại có ý thức riêng như vậy. Thật là thứ tốt. Lâm Vân thử phóng ra ý niệm, Hỗn Độn Sơn Hà Đồ liền tự động xuất hiện trên đỉnh đầu rồi tạo thành một màng phòng ngự màu bạc.

Mà cái bản đồ này thật kiêu ngạo. Thấy chủ nhân của mình có tu vị cao mới chấp nhận. Thật khinh bỉ nó.Nên gọi là Hỗn Đản Sơn Hà Đồ mới đúng.

Nghĩ tới đây Lâm Vân liền cười ha hả. Nhưng hắn lập tức cảm giác được sự bất mãn của Sơn Hà Đồ. Hừ, bất mãn thì thế nào? Đã nhận chủ rồi, ta bảo gì phải nghe nấy. Còn sợ không điều khiển được một cái bản đồ nho nhỏ như ngươi sao?

Nếu giới Tu Chân mà biết Lâm Vân gọi Sơn Hà Đồ là một cái bản đồ hỗn đản và nho nhỏ, thì đã lập tức lao lên liều mạng với hắn rồi. Bảo bối như vậy mà không biết coi trọng, thật phí của trời.

Lâm Vân thu hồi Sơn Hà Đồ lại, nhìn Tinh Thần Châu. Thì thấy nó đã hút xong toàn bộ hỏa diễm không màu trong này. Chỉ lưu lại một mảng màu trắng. Có lẽ bùn đất trong đây đã bị ngọn lửa nung đốt nhiều năm, trở nên màu trắng như vậy.

Nhưng ở giữa màu trắng đó có những viên đá màu đỏ đã hấp dẫn ánh mặt của Lâm Vân. Lâm Vân liền nhặt một viên lên rồi cẩn thận nhìn.

- Thiên Diễm Tinh Kim?

Lâm Vân kêu lên một tiếng. Thật ngờ không ngờ thứ này lại có thật. Trên cái thẻ ngọc mà hắn tìm được ở núi tuyết Misimi, có nhắc tới hai mươi bảy kỳ bảo trong thế giới Tu Chân. Trong đó có Thiên Diễm Tinh Kim, thẻ ngọc nói rằng thứ đó đã tuyệt tích.

## 437. Chương 364 (1): Thánh Nữ Của Phái Dao Hoa

Chỉ ở tuyệt cảnh Thiên Diễm thì mới có khả năng tồn tại kỳ bảo nghịch thiên như vậy. Lẽ nào nơi này chính là tuyệt cảnh Thiên Diễm? Lâm Vân nghĩ tới đây liền tranh thủ thời gian tìm kiếm nốt số Thiên Diễm Tinh Kim.

Một tiếng sau, Lâm Vân đã tìm được năm mươi hai viên Thiên Diễm Tinh Kim lớn nhỏ khác nhau. Viên lớn to bằng quả bóng đá, viên nhỏ thì chỉ bằng quả trứng gà.

Lâm Vân rời đi nơi đã khiến hắn vất vả mấy năm. Quả nhiên phát hiện trên tấm bia đá ở phía ngoài có ghi “Tuyệt cảnh Thiên Diễm ”. Nguyên lai nơi mà mình chống chọi mấy năm này thực sự là tuyệt cảnh Thiên Diễm.

Cảm nhận được Tinh Thần Châu trôi lơ lửng trong Tử Phủ, Lâm Vân cảm thấy thời gian qua không phải là uổng phí. Nhưng hiện tại hắn rất nhớ Vũ Tích, không biết nàng ấy như thế nào rồi?

Cầm thẻ ngọc kiểm tra lại, những chữ lần trước không nhìn thấy, hiện tại đã rất rõ ràng. Đây là một cái thẻ ngọc dạy luyện đan. Hình như cấp bậc khá cao. Nhưng lúc này Lâm Vân không có tâm trạng để nghiên cứu. Hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, trở về Địa Cầu, rồi tìm thời gian nghiên cứu Tứ Thập Cửu Trận.

Nhưng Lâm Vân vừa thu hồi thẻ ngọc, bước ra tuyệt cảnh Thiên Diễm, thì nghe thấy có tiếng kêu sợ hãi. Thật không ngờ vừa mới đi ra đã có người.

Nghe tiếng kêu thì có vẻ như là một nữ nhân. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là một cô gái, còn là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng cô ta bị thương không nhẹ.

Đoán chừng cô ta nhìn thấy mình sống sót đi ra tuyệt cảnh Thiên Diễm, nên mới kêu lên như vậy. Lâm Vân cười nhạt, không biết ở trong này đã bao lâu rồi. Thuận tiện hỏi luôn cô ta cũng được.

- Anh đừng tới đây.

Cô gái này thấy Lâm Vân không biết xấu hổ, rõ ràng trần truồng còn cười mỉm đi về phía mình. Vội vàng nhắm mắt lại rồi kêu lên lần nữa.

Lâm Vân nghĩ bụng, chẳng lẽ cô ta còn sợ mình ăn thịt cô ta sao, việc gì phải khoa trương như vậy. Nhưng thấy cô gái này không dám nhìn hắn, Lâm Vân chợt nhớ ra là mình không mặc quần áo. Khuôn mặt liền đỏ lên, vội vàng lấy một bộ quần áo bên trong Tinh Giới rồi mặc vào.

Lâm Vân định hỏi cô gái này xem hắn đi vào tuyệt cảnh Thiên Diễm đã bao nhiêu năm rồi, không ngờ lại xảy ra chuyện xấu hổ như vậy. Mặc xong quần áo, Lâm Vân không muốn hỏi cô ta nữa. Mặc dù hơi kỳ quái vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây, nhưng hắn không quá để ý.

- Đợi chút.

Lâm Vân đang định rời đi, thì cô gái kia lại gọi Lâm Vân.

- Có chuyện gì không?

Lâm Vân bình tĩnh nhìn cô ta. Trong lòng cũng không khỏi thầm khen dung nhan của cô ta. Thậm chí không hề thua kém Vũ Tích,. Đây là một mỹ nữ thuộc hàng tuyệt sắc.

Một cô gái xinh đẹp như vậy chủ động gọi hắn, đương nhiên là hắn không thể làm ngơ rồi. Cho dù cô ta đã nhìn thấy thân thể trần truồng của hắn, nhưng hắn lập tức muốn rời đi, hai người cũng khó mà gặp lại được.

- Anh mới vừa đi ra từ tuyệt cảnh Thiên Diễm phải không?

Cô gái kia không còn vẻ tức giận nữa. Mà chuyển sang thành sợ hãi và kinh ngạc.

- Đúng vậy, có vấn đề gì không?

Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Cô gái này biết mình tiến vào tuyệt cảnh, chứng tỏ cô ta cũng là một trong những người muốn truy bắt mình.

Nữ nhân tuyệt sắc này cho dù bị thương rất nặng, nhưng tu vị cũng là Kết Đan hậu kỳ. Coi như là một nhân vật. Không biết cô ta tới một nơi hoang vắng như vậy là có ý đồ gì?

- Trời ạ, anh thực sự là đi ra từ tuyệt cảnh Thiên Diễm?

Lâm Vân vừa nói hết câu, cô ta liền sợ hãi kêu lên một tiếng. Rồi nhìn cẩn thận Lâm Vân, thần sắc mang theo vẻ sợ hãi, mê hoặc, thậm chí có cả khát vọng.

Đang lúc Lâm Vân sắp mất kiên nhẫn, thì cô ta đã nói tiếp:

- Chẳng lẽ anh chính là Lâm Vân, người mà năm năm trước bị bức tới tuyệt cảnh Thiên Diễm? Anh ở trong này năm năm mà vẫn có thể thoát ra ngoài sao?

Ý tứ rất rõ ràng, đã nhiều năm như vậy, mà ngươi vẫn có sống nhăn.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng;

- Đúng vậy, chính là Lâm mỗ. Muốn mạng của tôi thì đi lên đi, nhưng đừng trách tôi ra tay ác độc.

Trong lòng thì lại nghĩ, vậy mà đã qua năm năm rồi. Thời gian thật là nhanh. Trong năm năm này chắc xảy ra không ít chuyện. Không biết gia đình mình như thế nào rồi, Vũ Tích có khỏe không.

- Lâm tiền bối đừng hiểu lầm. Đối với anh tôi chỉ có sự kính ngưỡng mà thôi. Không hề có địch ý.

Cô gái xinh đẹp kia vội vàng nói.

- Ủa, vậy hóa ra cô ở đây không phải vì chờ tôi?

Lâm Vân sững sờ. Nhưng mà cũng đúng. Có ai nghĩ tới đi vào tuyệt cảnh Thiên Diễm còn có thể sống sót cơ chứ. Huống chi là đã năm năm.

Cô ta gọi mình là tiền bối, phỏng chừng là do tu vị của mình cao hơn cô ta.

- Đương nhiên là không phải rồi. Tôi tới nơi này chỉ là muốn thu một ít hỏa diễm trong đó mà thôi.

Cô gái giải thích tiếp.

Lâm Vân nghe vậy liền ngẩn người. Chẳng lẽ cô gái này cũng có bảo bối giống như Tinh Thần Châu, có thể hút hỏa diễm sao? Nhưng Lâm Vân lập tức nhìn thấy xung quanh đây có bày bố trận pháp. Liền hiểu cô ta muốn dựa vào trận pháp để thu hỏa diễm.

Nên liền hỏi:

- Cô thu thập hỏa diễm thì có liên quan gì tới tôi? Tôi đề nghị cô không nên tiếp tục thu nữa. Hỏa diễm trong này đã bị tôi lấy hết đi rồi. Cô có bố trí trận pháp cũng vô dụng.

- Cái gì? Hỏa diễm trong tuyệt cảnh Thiên Diễm đều bị anh lấy đi rồi?

Cô gái nghẹn ngào kêu lên. Anh chàng Lâm Vân này chẳng những đi ra được từ tuyệt cảnh Thiên Diễm, còn có thể lấy đi hỏa diễm trong đó. Hắn rốt cuộc là ai?

- Có vấn đề gì không?

Lâm Vân lạnh lùng hỏi. Nếu tin tức hắn thu được hỏa diễm trong tuyệt cảnh Thiên Diễm bị truyền ra ngoài, thì lập tức sẽ có rất nhiều người truy đuổi hắn.

Năm đó bị nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy, Lâm Vân đã thầm hận trong lòng. Ngay cả những tu sĩ Luyện Khí, Trúc Cơ cấp thấp cũng đuổi giết hắn. Hiện tại hắn chỉ ước gì gặp được một người trong số đó, rồi trả cả vốn lẫn lãi cho chúng. Nếu không có tên nào chủ động, thì hắn đương nhiên cũng sẽ không chủ động đi tới cửa tìm những người đó. Huống hồ năm đó có rất nhiều người truy đuổi hắn, hắn không thể nhận ra hết được.

Thần sắc của cô gái kia thay đổi rất nhiều lần. Không biết là kinh hãi hay là vì nghĩ tới cái gì. Hồi lâu mới thở dài một tiếng, nói:

- Lâm tiền bối, tôi tên là Thẩm Uyên. Tôi nghĩ rằng chắc tiền bối đã từng nghe qua về phái Dao Hoa. Năm đó…

Lâm Vân cười ha hả:

- Phái Dao Hoa? Đương nhiên tôi đã từng nghe qua rồi. Hăc hắc.

Cười hắc hắc hai tiếng, Lâm Vân không nói gì thêm. Hắn đang chuẩn bị tới phái Dao Hoa rồi trả mồi thù đuổi giết năm đó.

Thẩm Uyên nghe khẩu khí của Lâm Vân như vậy, cũng biết Lâm tiền bối có cừu hận rất lớn với phái Dao Hoa của mình. Nhưng vấn đề của mình, chỉ có thể nhờ hắn giúp đỡ mà thôi.

- Tôi muốn nhờ Lâm tiền bối giúp tôi một việc…

Thẩm Uyên cắn môi nói.

Sắc mặt Lâm Vân trầm xuống. “Giúp đỡ? Lão tử không giết ngươi đã là phúc của ngươi, còn nhờ ta giúp đỡ? Nằm mơ đi.”

## 438. Chương 364 (2): Thánh Nữ Của Phái Dao Hoa

Thấy sắc mặt của Lâm Vân âm trầm như vậy, Thẩm Uyên biết hắn đang nghĩ gì, vội vàng nói:

- Đương nhiên tôi sẽ trả công khiến cho tiền bối thỏa mãn.

- À, có thù lao gì? Cô nói trước xem nào.

Lâm Vân suy nghĩ, phái Dao Hoa giàu có như vậy, từ phần thưởng truy nã mình là có thể thấy. Nếu như việc cô ta nhờ không lớn, thì mình nhân cơ hội này kiếm chút thù lao cũng được. Nhưng mối thù đuổi giết kia không thể không báo.

Cô gái kia nhờ mình hỗ trợ chắc chắn có liên quan tới Thiên Diễm. Dù sao mình có rất nhiều, nếu cô ta đưa ra thù lao thích hợp, thì cho cô ta một chút cũng được.

Thấy Lâm Vân không hỏi giúp đỡ cái gì, mà hỏi thù lao trước. Trong lòng Thẩm Uyên thầm khinh bỉ, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài:

- Nghe nói tiền bối rất quan tâm tới trận đồ. Năm đó chỉ vì một bộ Tứ Thập Cửu Trận mà đắc tội với Vạn Bảo Các. Hiện tại tôi có một bộ trận giản thời Thượng Cổ, không hề thua kém Tứ Thập Cửu Trận, có thể làm thù lao trả tiền bối.

- Nhưng yêu cầu để mở trận giản này phải luyện tới Hóa Thần Kỳ mới được. Hơn nữa tôi còn có mười viên linh thạch Cực Phẩm. Môn phái của chúng tôi đã cất giữ số linh thạch này nhiều lăm. Hiện tại cũng có thể cho tiền bối.

Lâm Vân sững sờ. Không chỉ nói mười viên linh thạch Cực Phẩm, cho dù chỉ cần bộ trận giản kia cũng đủ cho Lâm Vân thỏa mãn rồi. Vậy mà cô ta đồng ý dùng cả hai thứ làm thù lao, không lẽ cô ta cần không chỉ là một ít hỏa diễm. Lâm Vân có suy nghĩ này, bởi vì hắn không biết Thiên Diễm lợi hại như thế nào.

Nhìn thấy Lâm Vân âm trầm bất định, Thẩm Uyên cắn răng, tiếp tục nói:

- Tiểu nữ tuy chỉ là thân gái yếu ớt, nhưng nếu tiền bối cần, cũng có thể coi như là thù lao.

Dùng một ít Thiên Diễm đổi hai thứ kia đã khiến Lâm Vân hài lòng rồi. Không ngờ Thẩm Uyên còn đưa thêm cả cô ta vào trong thù lao nữa, khiến cho Lâm Vân cảnh giác. Lẽ nào cô ta cần rất nhiều Thiên Diễm? Hay là cô ta có ý đồ gì khác?

- Cô thử nói yêu cầu của cô cho tôi nghe xem.

Lâm Vân không biểu lộ gì nói.

- Tôi có hai yêu cầu. Một là tiền bối cho tôi một ít Thiên Diễm. Hai là nếu tu vị của tiền bối đã đạt tới Nguyên Anh, thì nhờ tiền bối giải trừ chất độc trong người của tôi. Tôi bị trúng một loại độc, chỉ có tu sĩ cấp Nguyên Anh mới có thể giải độc được.

Thẩm Uyên nói xong, khẩn trương nhìn Lâm Vân.

- Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Tôi còn tưởng cô muốn tôi không bỏ qua mối hận thù với phái Dao Hoa của cô. Nếu chỉ yêu cầu đơn giản như vậy, thì tôi yên tâm rồi.

Lâm Vân đúng là sợ cô ta muốn mình quên chuyện báo thù. Phải biết rằng việc tới phái Dao Hoa đòi danh dự là việc bắt buộc. Nhưng mười viên linh thạch Cực Phẩm đã khiến hắn tâm động. Bây giờ Lâm Vân không còn là con nai tơ như lúc trước. Hắn biết giá trị của linh thạch Cực Phẩm như thế nào. Đây là thứ chỉ có thể ngộ, chứ không thể cầu.

- Nếu tiền bối muốn đi tới phái Dao Hoa báo thù, thì tôi càng vui mừng.

Thẩm Uyên bỗng nhiên nói.

Lâm Vân nhíu mày lại, hỏi:

- Vì sao?

Do dự một lát Thẩm Uyên mới nói:

- Bởi vì phái Dao Hoa xảy ra biến cố, nên bọn họ không còn phong quang như ngày trước. Môn chủ Bạch Ngưng của chúng tôi bởi vì bị kết tội phản bội nên đã bị vây công rồi giết chết. Ba vị trưởng lão trong môn phái thì bị lừa gạt. Có hơn bốn trăm người đệ tử nội môn của phái Dao Hoa bị giết. Cơ hồ đã vượt qua ba phần năm số đệ tử của phái. Số đệ tử còn lại đều là những tên nằm vùng của người kia.

- Tôi hoài nghi ba vị Thái Thượng trưởng lão không phải bị lừa mà là bị uy hiếp hoặc là đã bị giết rồi. Tôi vốn là Thánh nữ của phái Dao Hoa. Hiện tại tôi muốn nhờ Thiên Diễm để ngưng kết thành Nguyên Anh. Chỉ cần tu vi của tôi lên tới Nguyên Anh, tôi có thể nắm chắc trong vòng vài năm đoạt lại phái Dao Hoa, trả thù cho sư phụ.

Lâm Vân nghe xong Thẩm Uyên nói, liền sờ sờ cái mũi. Đúng là chó cắn chó. Như vậy thì mình tạm thời không đến đó. Mà cô nàng Thẩm Uyên này rõ ràng là một Thánh nữ, lại sẵn sàng kính dâng cơ thể của cô ta. Chứng tỏ cô ta rất hận kẻ kia.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền nói:

- Tôi đồng ý giao dịch với cô. Cô đưa cho tôi thứ mà cô muốn dùng để thu Thiên Diễm.

Thẩm Uyên thấy Lâm Vân không tỏ vẻ gì cả, liền lấy một cái chai màu xanh ra.

Lâm Vân vừa cầm cái chai liền biết nó không phải là thứ tầm thường. Ngoại trừ viên ngọc và bản đồ ra, mình không có thứ nào so được với nó. Xem ra vẫn cần một pháp bảo loại tốt. Bằng không luôn dùng thanh kiếm nhỏ đoạt được từ lão tổ Côn Luân cũng không hay lắm.

Một tiếng sau, Lâm Vân cầm tiền công, thỏa mãn rời đi tuyệt cảnh Thiên Diễm. Giúp Thẩm Uyên giải độc chỉ là một việc nhỏ đối với hắn.

Thẩm Uyên thì kinh dị nhìn Lâm Vân không chút do dự rời đi, cũng không nói nhiều một chữ. Hắn không nhắc tới việc mình giao thân thể của mình cho hắn. Chẳng lẽ hắn chướng mắt mình sao?

Lúc đầu Thẩm Uyên tính toán, chỉ cần Lâm Vân muốn thân thể của cô ta, cô ta sẽ nhờ hắn giúp mình làm việc. Nhưng người ta đã không hề nhắc đến, thì cô ta càng không dám chủ động nhắc tới.

Đề nghị này là Thẩm Uyên rất quyết tâm mới đưa ra được. Không thể báo thù, thì thân thể này giữ lại có làm được gì? Nhưng Lâm Vân rõ ràng không thèm ngó tới. Thẩm Uyên không ngờ, sắc đẹp đã từng khiến cho bao nhiêu người ngấp ngé của mình, lại không vào mắt tên kia.

Tuy Thẩm Uyên thở phào nhẹ nhõm vì Lâm Vân không muốn làm điều đó. Nhưng cô ta lại có chút không cam lòng. Chẳng lẽ mình lại không chịu nổi như vậy ư?

Liệu có phải người này có vấn đề ở chỗ kia? Nhưng lúc đầu mình hắn, thấy chỗ đó của hắn không nhỏ mà. Vừa nghĩ tới đây, khuôn mặt của Thẩm Uyên đỏ bừng. Cố gắng loại bỏ suy nghĩ đó trong đầu.

Một tiếng sấm vang lên, khiến Thẩm Uyên rùng mình một cái. Mình suy nghĩ những điều này làm gì? Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tu luyện tới Nguyên Anh. Không có người khác hỗ trợ, chẳng lẽ mình không báo thù được sao? Hỏa diễm trong tuyệt cảnh Thiên Diễm đã không còn. Không biết Thiên Diễm Tinh Kim trong truyền thuyết có trong đấy không? Nghĩ tới đây, Thẩm Uyên lập tức chui vào tuyệt cảnh Thiên Diễm.

Một ngày sau, Thẩm Uyên mới khỏi khu vực tuyệt cảnh. Tâm trạng hiện tại của cô ta rất là hưng phấn. Cô ta không ngờ mình lại tìm được ba viên Thiên Diễm Tinh Kim. Chỉ cần một viên thôi đã đủ cho cả thế giới Tu Chân tranh đoạt rồi. Vậy mà mình có thể tìm được ba viên to bằng quả trứng gà.

Có thứ này trong tay nên cô ta không dám lưu lại ở đó nữa. Nếu như bị người khác phát hiện, thì mình cũng sẽ giống như Lâm Vân năm đó, không ngừng bị đuổi giết. Không biết tay Lâm Vân kia có tìm được Thiên Diễm Tinh Kim hay không? Tuy nhiên, hắn có vẻ như là tán tu, có lẽ căn bản không biết viên đá này là đá gì.

Ba ngày sau, tin tức tuyệt cảnh Thiên Diễm không còn hỏa diễm trong đó đã lan truyền khắp Khôn Truân Giới. Dẫn tới vô số tu sĩ đi tới đó tìm kiếm Thiên Diễm Tinh Kim.

Cuối cùng một tu sĩ Kết Đan tìm được một viên. Nhưng lúc đi ra, y lập tức bị vô số tu sĩ chém giết tranh dành. Về sau viên đá Thiên Diễm Kim Tinh đó biến mât vô tung vô ảnh, không biết là rơi vào tay ai.

## 439. Chương 365: Về Nhà?

Trong một phường thị khá nhỏ thuộc Khôn Truân Giới rộng lớn.

Một người sai vặt mặc áo xanh chảy máu miệng, nhưng vẫn ôm chặt năm viên linh thạch trong ngực, chết cũng không chịu buông ra. Đầu tóc của người sai vặt rất rối bời, trên tay và mặt đã trúng nhiều vết thương. Cho dù bị ba tên nam tử vây xung quanh liên tục đạp vào người, nhưng người đó không có ý thả năm viên linh thạch ra.

Cuối cùng, một người trung niên bán hàng vỉa hè bên cạnh nhìn không được, đi ra khuyên bảo người sai vặt mặc áo xanh. Mặc dù ông ta rất sợ hãi ba tên kia:

- Niệm Vân, cậu đưa cho bọn họ năm viên linh thạch đi. Có năm viên linh thạch thôi chứ mấy.

- Không được, bọn họ cố lừa gạt để lấy linh thạch của tôi. Lần trước những người này đã lấy năm viên của tôi rồi. Lần này tôi sẽ không đưa cho bọn họ đâu.

Người sai vặt tên Niệm Vân kiên cường nói.

Người trung niên lắc đầu thở dài, không nói gì nữa. Anh chàng Niệm Vân này cái gì cũng tốt, chỉ là quá mức yêu mến linh thạch. Tuy linh thạch thì ai mà chả thích, nhưng vì linh thạch mà không tiếc mạng sống thì có chút quá. Mấy năm qua, vì linh thạch mà anh chàng này bị khi dễ rất nhiều lần. Nhưng dù vậy anh ta vẫn không hối lộ linh thạch cho tu sĩ tuần tra phường thị. Kết quả dẫn tới các tu sĩ tuần tra luôn mặc kệ anh ta khi bị người khác ức hiếp.

- Chuyện gì xảy ra vậy?

Đang lúc người sai vặt bị đánh thảm thiết, thì có hai nhân viên tuần tra đi tới.

- Người này bán hàng giả cho tôi. Hôm qua tôi mới mua một cây Lăng Sương, khi mang về dùng mới phát hiện là giả. Tôi trở lại bảo gã trả lại linh thạch, nhưng gã lại không trả. Số linh thạch đó là do tôi vất vả lắm mới kiếm được, vậy mà lại bị lừa gạt như vậy. Trong lòng đương nhiên là không dễ chịu rồi.

Một tên tu sĩ Luyện Khí tầng chín tranh thủ nói.

Người xung quanh nghe vậy cũng biết là y nói dối. Nhưng không có người nào dám đi ra đối chất.

- Hóa ra là thế.

Một tên tu sĩ tuần tra vặn tay của người sai vặt, rồi lấy năm viên linh thạch trong tay của gã. Trong phường thị không có người nào dám ra tay cướp bóc. Nhưng các tu sĩ tuần tra là ngoại trừ. Chỉ cần bọn họ cho nó là đúng, thì có thể cường đoạt.

Nhìn hai tên chấp pháp và ba tên nam tử rời đi, một tu sĩ già mới đi tới nâng người sai vặt mặc áo xanh đứng lên. Người xung quanh đều thở dài. Trong thế giới Tu Chân, có thực lực mớ có quyền lên tiếng. Yếu hơn thì chỉ biết chịu đựng mà thôi.

- Cầm linh thạch đi.

Năm người đi tới một chỗ vắng vẻ, thì tên tu sĩ tuần tra đưa linh thạch cho ba tên kia.

Nhưng ba tên này chỉ khoát tay nói:

- Nhờ có Trần huynh hỗ trợ, mà tôi mới được minh oan. Chút linh thạch đó tôi sao có thể lấy về được. Coi như là huynh đệ chúng tôi hiếu kính Trần huynh.

Tên gọi là Trần huynh kia cũng không nhiều lời, liền cất số linh thạch đi. Rồi mấy người cười ha ha. Chứng tỏ đây không phải là lần đầu tiên bọn chúng làm chuyện như vậy.

Tĩnh Như bò lên, toàn thân đau đớn vô cùng. Nàng chính là người sai vặt mặc áo xanh. Nàng cũng nhớ không rõ đây là lần thứ mấy nàng bị cướp linh thạch đi rồi. Chẳng quan tâm tóc tai lộn xộn, chỉ lau hai mắt, rồi thu dọn hàng hóa, tập tễnh trở về. Để lại đằng sau là những tiếng thở dài.

- Niệm Vân, em có sao không? Lại bị người ta đánh à?

Liễu San nhìn thấy Tĩnh Như mệt mỏi trở về, trên người đầy vết thương, liền hỏi.

- Em không sao.

Tĩnh Như nhìn thoáng qua Liễu San. Trong mắt chỉ có sự cô đơn. Nàng tới đây đã được năm năm, ngoại trừ thu thập linh thạch ra, là tìm hiểu tin tức của Lâm Vân.

- Niệm Vân, chị nói rồi. Không dùng để tu luyện thì em tiết kiệm linh thạch để làm gì? Em đến đây được năm năm rồi mà vẫn chỉ là Luyện Khí tầng hai. Nếu hiện tại em lên tới Luyện Khí tầng chín và tầng mười thì có ai dám khi dễ em không?

Liễu San nói xong, cũng thở dài một tiếng.

Tu vị của cô ta đã là Luyện Khí tầng mười hai. Nhưng đối với một tán tu mà nói, tu luyện tới Trúc Cơ rất là khó khăn. Hiện tại cô ta đang thu thập linh thạch để mua Trúc Cơ đan. Mà Niệm Vân thu thâp linh thạch chỉ là để thu thập thôi thì phải.

Liễu San nhìn khuôn mặt tiều tụy của Niệm Vân, nhất thời không tìm ra được lời an ủi. Nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Em có biết không? Hiện tại Khôn Truân Giới xảy ra một việc lớn….

Liễu San thấy Niệm Vân không có chút hứng thú, đành phải tiếp tục nói:

- Tuyệt cảnh Thiên Diễm, một trong ba tuyệt cảnh lớn, đã không còn hỏa diễm nữa rồi. Nghe nói còn phát hiện ra Thiên Diễm Tinh Kim ở trong đó. Khiến cho rất nhiều tu sĩ bị chết.

- Chị vừa nói gì?

Tĩnh Như bỗng nhiên kích động:

- Ngọn lửa trong tuyệt cảnh Thiên Diễm không còn à?

- Ừ, em sao thế, Niệm Vân?

Liễu San kỳ quái nhìn biểu lộ khẩn trương của Tĩnh Như.

- Vậy người tên Lâm Vân kia có đi ra không?

Hiện tại trong đầu của Tĩnh Như toàn là tin tức của Lâm Vân. Nếu Thiên Diễm trong tuyệt cảnh Thiên Diễm không còn, vậy có lẽ anh ấy cũng có thể đi ra rồi.

- Ài, chúng ta và hắn không cùng một thế giới, em hỏi Lâm Vân làm gì? Mà trong tuyệt cảnh vài năm như vậy, sao có thẻ sống được? Lẽ nào em lại biết người tên là Lâm Vân kia?

Liễu San thấy thần sắc khẩn trương của Niệm Vân, liền nổi lên lòng nghi ngờ.

- À, không. Em chỉ có chút kính nể hắn mà thôi. Nên mới hỏi chuyện của hắn.

Tĩnh Như vội vàng giải thích.

- Niệm Vân, em vẫn nên dùng linh thạch để tu luyện đi. Em bị người ta đánh có phải lần một lần hai đâu. Lần trước còn phải nằm cả một tuần cơ mà. Thực lực hiện tại của em quá thấp. Mà chị có lẽ sắp phải rời khỏi phường thị này rồi. Chị muốn chuẩn bị để Trúc Cơ. Nhưng em ở một mình chỗ này quá nguy hiểm, ngay cả năng lực tự bảo vệ cũng không có, thì cần gì phải tích trữ linh thạch mà không dùng?

Liễu San thở dài.

Tĩnh Như trầm mặc. Nàng hiểu ý của Liễu San. Có Liễu San, một tu sĩ Luyện Khí tầng mười hai ở đây. Người ta còn cho nàng mặt mũi. Nhưng Liễu San vừa đi, không chỉ nói mình sẽ không kiếm được linh thạch, mà số linh thạch mình tiết kiệm được cũng có nguy cơ bị lấy mất. Nhưng nàng không dám rời khỏi phường thị. Bởi vì thế giới Tu Chân là thế giới của cường giả. Các phường thị khác cũng không tốt hơn nơi này bao nhiêu. Huống hồ chỗ này mình còn quen với vài người.

- Niệm Vân, em đừng lo lắng. Một thời gian nữa chị mới đi. Quê hương Yên Kinh của em có xa nơi này không? Nếu em muốn về nhà thì chị sẽ dẫn em trở về.

Liễu San cũng không có biện pháp nào tốt hơn.

- Về nhà?

Tĩnh Như thì thào nói.

Hai chữ về nhà thật quá xa xôi với Tĩnh Như. Hai năm trước nàng đã mang theo linh thạch tới chỗ truyền tống trận ở cây đại thụ để trở về xem Lâm Vân đã từ tuyệt cảnh Thiên Diễm trở về hay chưa. Nhưng nàng lại phát hiện cho dù có linh thạch, nhưng mình vẫn không có cách nào điều khiển truyền tống trận đó. Nên nàng đành phải ngậm ngùi trở lại phường thị.

## 440. Chương 366 (1): Chiến Đấu Với Tu Sĩ Hóa Thần

Phường thị Đông Lâm là một phường thị lớn của Khôn Truân Giới. Nghe nói đại trưởng lão của Vạn Bảo Các nhờ có Huyền Ngưng Hàn Thủy, đã luyện chế ra được Thần Nguyên Đan. Ba năm trước tu vị đã lên tới Hóa Thần.

Cả Khôn Truân Giới, mặc dù cũng có cảnh giới Hóa Thần, nhưng bọn họ thường ẩn thế lánh đời, rất ít khi đi ra ngoài. Mà đại trưởng lão của Vạn Bảo Các rõ ràng tăng lên Hóa Thần, đây tuyệt đối là một tin tức lớn của Khôn Truân Giới.

Vạn Bảo Các tuy chỉ là một tổ chức buôn bán. Nhưng hiện tại đã có thực lực để tranh dành quyền lực với mười bốn môn phái lớn của Khôn Truân Giới.

Trong Vạn Bảo Các, người buồn bực nhất có lẽ là Thất Tín. Ông ta chẳng những bị bắt buộc giao nộp một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy mà Lâm Vân cho. Còn bị phán tội trông coi không nghiêm khắc, hiện giờ vẫn còn bị nhôt trong phòng giam của Vạn Bảo Các.

Nhưng hôm nay Vạn Bảo Các có một vị khách không mời mà đến. Người này vừa tới đã tát bay một tu sĩ tiếp đãi, với lý do là không dâng trà. Người này hầu như không nói lý lẽ, chứng tỏ là muốn gây sự. Mà người này đương nhiên là Lâm Vân.

Dám tới Vạn Bảo Các có tu sĩ Hóa Thần gây sự, cả Khôn Truân Giới còn chưa có môn phái nào dám làm thế. Nhưng hôm nay lại có, khiến cho chưởng quầy của Vạn Bảo Các sững sờ. Toàn bộ khách hàng trong Vạn Bảo Các cũng sừng sờ. Không biết người này là ai mà lại lỗ mãng như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết Vạn Bảo Các là chỗ nào sao mà còn gây sự? Người này có vẻ chán sống rồi thì phải.

- Xin hỏi các hạ muốn làm gì? Không biết Vạn Bảo Các có chỗ nào đắc tội với các hạ?

Tên chưởng quầy tuổi trung niên có tu vị Trúc Cơ thấy Lâm Vân tát văng tiểu nhị, nhưng y không lập tức động thủ. Bởi vì y biết tu vị của người này chắc chắn cao hơn mình. Cho nên y chỉ có thể kéo dài thời gian, đợi cho người của mình tới.

- Bỏ tất cả đồ vật trong tiệm này vào một cái túi trữ vật, phân loại kỹ càng vào, rồi đưa cho ta.

Lâm Vân lạnh lùng nói.

- Cái gì? Ngài muốn tất cả đồ vật trong tiệm này sao? Tiền bối, điều này, điều này…Không biết ngài có bao nhiêu linh thạch?

Chưởng quầy nghe vậy rất hoảng sợ. Người này nói chuyện sao giống như một kẻ điên vậy? Cho dù một môn phái bình thường cũng không mua nổi hết số đồ vật trong Vạn Bảo Các. Huống hồ nơi này còn là trụ sở chính.

Chẳng những chưởng quầy ngây dại, mà tất cả khách hàng ở đây và người bên ngoài xem náo nhiệt đều sững sờ.

- Ai nói ta phải trả linh thạch?

Lâm Vân lạnh lùng trả lời.

- A, ngươi, ngươi, ngươi, lẽ nào ngươi muốn cướp đoạt đồ đạc trong Vạn Bảo Các của chúng ta? Lá gan của các hạ thật là lớn. Ngươi có biết Vạn Bảo Các là chỗ nào hay không? Còn không mau cút đi.

Tên chưởng quầy một bên bảo Lâm Vân cút đi, một bên phóng mấy lá bùa truyền âm.

Cho dù người này có biến đi, nhưng hắn đã không thoát khỏi số chết rồi.

Quả nhiên, Lâm Vân còn chưa nói chuyện thì bên ngoài đã truyền tới một thanh âm lạnh lùng:

- Là ai to gan lớn mật như vậy, dám gây sự trong Vạn Bảo Các của ta? Ta thực muốn nhìn xem. Hừ…

Tiếng hừ lạnh này lập tức làm cho mấy người xung quanh bị thương. Đủ biết tu vị của người này rất thâm hậu. Ngay cả mấy tu sĩ Trúc Cơ đều không chịu được tiếng hừ này của y.

Lâm Vân đã nhận ra âm thanh này. Y chính là Chiêm Việt mà mấy năm trước muốn độc chiếm Huyền Ngưng Hàn Thủy của mình. Y chẳng những là một tên gian thương, còn muốn giêt mình diệt khẩu nữa.

Cho nên vừa nghe thấy tiếng của y, sắc mặt của Lâm Vân liền trầm xuống. Hắn muốn giết tên Chiêm Việt này, sau đó lấy toàn bộ đồ vật trong Vạn Bảo Các.

- Là ngươi?

Chiêm Việt đã nhận ra Lâm Vân. Lúc đầu là cả kinh, về sau thì tràn đầy kinh hỉ. Thật đúng là thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại muốn vào. Vậy thì đừng trách ta không khách khí.

- Ha ha, thật ngờ là ngươi. Năm đó ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên trong tuyệt cảnh Thiên Diễm rồi chứ. Đúng là ông trời cũng giúp ta mà.

Nói xong, Chiêm Việt không chút nghĩ ngợi, lập tức lao lên muốn chộp Lâm Vân.

Trải qua sự việc của năm năm trước, y biết Lâm Vân không phải là hạng người đơn giản. Càng bắt được sớm thì càng tốt. Chỉ là y có chút bất ngờ vì Lâm Vân chui vào tuyệt cảnh mà không chết mà thôi.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, khí thế lập tức tăng lên. Chiêm Việt cũng là Nguyên Anh tu sĩ, thấy vậy liền kêu lên:

- Không tôt.

Tên Lâm Vân này cũng là tu sĩ Nguyên Anh, vì vậy Chiêm Việt liền thu tay về. Rồi phóng ra một bông hoa sen màu đen cực lớn về phía Lâm Vân. Đồng thời tay trái rút một thanh đao, bổ về phía Lâm Vân.

Bông sen màu đen phát ra mười tia ánh sáng rất quỷ dị, như muốn trói chặt Lâm Vân lại vậy.

Lâm Vân phát hiện tinh lực trong người mình vận chuyển có chút chậm chạp. Nhưng hắn vừa chuyển chân nguyên, thì lại hồi phục bình thường. Hắn để cho trúng chiêu là muốn thử xem, tu vị của mình tu vị Nguyên Anh có gì khác nhau hay không. Nếu không thì hắn đã không để cho tên Chiêm Việt động thủ mà giết chết y rồi.

Chiêm Việt thấy mình phóng ra pháp bảo, mà Lâm Vân còn không kịp phản ứng, liền âm thầm vui vẻ. Thầm mắng Lâm Vân là một tên ngu xuẩn. Đoán chừng là mới tấn cấp Nguyên Anh kỳ, nên còn chưa có kinh nghiệm chiến đấu. Ngươi nghĩ rằng cứ thăng cấp tới Nguyên Anh là có thể càn rỡ hay sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên vung tay. Một lượng chân nguyên cực lớn đã cắt đứt sự liên lạc giữa Chiêm Việt và bông hoa sen màu đen. Chỉ trong chớp mắt, bông hoa sen màu đen kia đã biến mất không thấy tung tích. Chiêm Việt còn chưa kịp nghĩ nhiều, đã phun một ngụm máu tươi. Y thầm kêu không tốt, đang muốn thu hồi đao để tung pháp bảo hộ thân, thì Lâm Vân đã tung một quyền đánh trúng sống đao của y.

Một tiếng Oanh vang lên, thanh đao đã bị một quyền của Lâm Vân đánh văng ra xa.

Mà Chiêm Việt lại phun một ngụm máu tươi. Y trừng to mắt, nhìn Lâm Vân với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Mình rõ ràng lại cắt đứt liên lạc vơi thanh đao?

Mặc kệ vẻ kinh hãi của Chiêm Việt,, Lâm Vân lại tung một quyền về phía y.

Chiêm Việt không kịp nghĩ nhiều, vận chuyển chân nguyên ngăn cản một quyền này của Lâm Vân. Nhưng một quyền này của Lâm Vân, ngay cả tu sĩ luyện thể cũng không ngăn cản nổi, nói gì là một tu sĩ bình thường như Chiêm Việt.

Cánh tay của Chiêm Việt lập tức bị đứt thành từng khúc, cuối cùng thì biến thành từng mảnh vụn. Ngay cả thịt cũng biến thành hư vô.

- Tu sĩ Hóa Thần?

Chiêm Việt kinh hãi. Thật không ngờ tu vị của tay Lâm Vân kia đã lên tới Hóa Thần. Nhưng hết thảy đã chậm. Không chỉ nói y, cho dù Nhị trưởng lão có tu vị Nguyên Anh hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chắc chỉ có Đại trưởng lão tu vị Hóa Thần mới địch nổi thôi.

Nhưng mục tiêu hiện tại của Đại trưởng lão là phi thăng. Ông ta có thể tới sao?

## 441. Chương 366 (2): Chiến Đấu Với Tu Sĩ Hóa Thần

Lâm Vân lạnh lùng cười. Chỉ có hắn là biết mình không phải tu sĩ Hóa Thần. Công pháp mà hắn sửa đổi không chỉ có như thế. Hắn đã nén tinh lực của mình lại. Nếu như hiện tại hắn tu luyện tới Ngũ Tinh Đại Thành, thì thực lực tương đương với năm tu sĩ chín sao.

Tu Tinh vốn là phương pháp tu luyện có sức chiến đấu mạnh nhất trong tất cả người tu luyện. Huống chi còn là một người có tu vị tương đương với năm tu sĩ chín sao. Đó không phải là một phép tính gộp đơn giản. Thậm chí còn lợi hại hơn năm tu sĩ chín sao cộng lại mấy lần.

Lâm Vân tiến lên một bước, nhấc Chiêm Việt lên như nhấc một con gà vậy, rồi nói:

- Không phải ngươi muốn bắt lão tử ao? Hôm nay lão tử chủ động tới cho ngươi bắt đây.

- Lâm ma đầu, ngươi đừng có quá kiêu ngạo. Năm đó ngươi đã giết bao nhiêu người, chính ngươi phải biết. Tu sĩ Hóa Thần thì sao chứ, ngươi chỉ là một tên cuồng ma thích giết người mà thôi. Nói cho ngươi biết, Đại trưởng lão của chúng ta cũng là tu sĩ Hóa Thần, nên chúng ta không sợ ngươi. Nếu ngươi thả ta ra, ta có thể nói tốt về ngươi cho Đại trưởng lão. Hơn nữa, những thứ trong tay của ngươi, chúng ta cũng nguyện ý lấy ra nhiều linh thạch mua lại.

Chiêm Việt cứng miệng nói.

- Muốn sống phải không? Để xem tâm tình của ta thế nào đã. Hôm nay ta tới đây là lấy đồ vật trong tiệm của ngươi. Tuy nhiên tâm trạng hôm nay của lão tử không được tôt lắm. Ngươi đen thật đấy.

Nói xong, Lâm Vân ném Chiêm Việt lên, rồi chuẩn bị phóng một chùm Tinh Hỏa thiêu cháy y. Tên này sắp chết rồi mà còn dám uy hiếp mình.

Không ngờ, tên Chiêm Việt kia trước khi chết, còn muốn gây phiền phức cho Lâm Vân. Y rõ ràng kêu lên:

- Trên người hắn có rất nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy và Thiên Diễm Tinh Kim. Mau…

Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Truyền ra ngoài thì sao? Lão tử sợ cái gì? Huống hồ Chiêm Việt ngươi có thể nghĩ tới ta lấy được Thiên Diễm Tinh Kim trong tuyệt cảnh Thiên Diễm, chẳng lẽ những người khác không nghĩ ra sao?

Tên Chiêm Việt kia còn chưa nói hêt, đã bị Tinh Hỏa của Lâm Vân đốt thành tro bụi. Trữ Vật Giới của y cũng bị Lâm Vân thu vào Sơn Hà Đồ.

Lâm Vân đã đến đây nên đương nhiên không khách khí chút nào. Lập tức thu toàn bộ thẻ ngọc, pháp bảo, tài liệu, linh thảo, linh thạch, tất tần tật đồ vật trong Vạn Bảo Các. Không để sót một thứ.

Cho dù thời gian của hắn rất ít, nhưng hắn không nóng nảy. Sau khi lấy sạch đồ vật trong đó, rồi thả Thất Tín ra, mới chậm rì rì đi ra cửa chính của Vạn Bảo Các. Thì phát hiện có mấy tên tu sĩ Nguyên Anh đã bao vây hắn lại.

- Ban ngày ban mặt mà các hạ rõ ràng cướp đoạt đồ đạc trong Vạn Bảo Các thuộc phường thị Đông Lâm chúng tôi. Chẳng lẽ các hạ không để cả Khôn Truân Giới vào trong mắt sao?

Một lão già Nguyên Anh hậu kỳ lạnh giọng nói. Ông ta thấy tu vị của Lâm Vân nhiều nhất chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ. Muốn nói hắn có tu vị Hóa Thần, ông ta tuyệt đối không tin tưởng.

Lâm Vân biết lúc này chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện. Nói đạo lý với đám người này cũng chỉ là nói nhảm mà thôi.

- Ha ha, không sai, tôi muốn cướp sạch Vạn Bảo Các đấy. Phường thị Đông Lâm của các ông có nhiều cửa hàng như vậy, nhưng vì sao tôi lại chỉ cướp Vạn Bảo Các. Chẳng lẽ tôi cần giải thích cho các ông sao? Năm năm trước, tôi tới Vạn Bảo Các bán Huyền Ngưng Hàn Thủy. Kết quả thì thế nào, Vạn Bảo Các lập tức muốn giết người cướp của, còn truy nã tôi nữa chứ. Tôi nghĩ chư vị chắc phải biết chuyện này nhỉ?

- Hôm nay tôi tới đây là để báo thù. Nếu muốn ngăn cản tôi, thì lên đây thử xem. Tuy nhiên, cảnh cáo các ông trước, tôi không phải là người tốt. Sau khi giết các ông xong, tôi có thể đối phó các ông như đối với Vạn Bảo Các. Đó là đi tới sản nghiệp của các ông cướp sạch một lần.

Lâm Vân biết khó mà tránh khỏi một trận đại chiến. Nên phải nói rõ ra, đến lúc đó thì không cần phải nương tay.

- Quả nhiên càn rỡ…

Một giọng nói vang lên từ phía xa, đảo mắt đã xuất hiện trước mặt mọi người.

- Vi tiền bối…

Một tu sĩ hơn năm mươi tuổi vừa đi tới, cơ hồ tất cả tu sĩ xung quanh Lâm Vân đều hướng ông ta thi lễ.

Người vừa đến này có khí thế mạnh mẽ, mà ngay cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải cung kính đối với ông ta. Lâm Vân có thể khẳng định người này chính là một tu sĩ Hóa Thần.

- Thái thượng trưởng lão, người này thật quá mức càn rỡ. Chẳng những đã giết Chiêm Việt trưởng lão, mà còn lấy sạch đồ đạc trong tiệm của chúng ta nữa. Hiện tại hắn còn uy hiếp cả phường thị Đông lâm…

Người chưởng quầy vừa bị Lâm Vân ném đi kia, lập tức đi tới trước mặt người trung niên, rồi cúi người bẩm báo.

- Hắn đã giết Chiêm Việt?

Tu sĩ này vừa nghe thấy vậy, sắc mặt càng thêm lạnh. Khí thế bỗng nhiên thành thực chất, rồi lao tới Lâm Vân.

- Thực lực không kém. Ngươi chính là tu sĩ Hóa Thần kia phải không? Lão tử thử xem, có phải chỉ là hư danh hay không?

Lâm Vân cười iha hả, giống như không để những tu sĩ Nguyên Anh và tu sĩ Hóa Thần kia vào mắt vậy

- Thật là cuồng vọng…

Tu sĩ họ Vi này nói xong, liền giơ tay lên. Hai bàn tay lập tức đen nháy như mực. Không khí xung quanh lập tức vang lên những tiếng lách cách như tiếng sấm. Một cỗ chân nguyên cực lớn lao về phía Lâm Vân.

Vài tên tu sĩ Nguyên Anh bao vây Lâm Vân cũng cảm nhận được loại áp lực này. Bọn họ vội vàng lui ra xa vài chục mét. Trong lòng đều âm thầm líu lưỡi với bản lĩnh của tu sĩ Hóa Thần. Nếu bị trúng một chưởng này của ông ta, không biết mình sẽ có kết quả như thế nào.

Sắc mặt của Lâm Vân cũng trở nên ngưng trọng. Tu sĩ Hóa Thần quả nhiên không tầm thường. Hơn nữa chân nguyên của ông ta còn mang tính ăn mòn. Có thể tưởng tượng, nếu như mình không thay đổi công pháp, với bảy sao bình thường, mình tuyệt đối không phải là đối thủ của ông ta. Nhất định phải tới Thất Tinh hậu kỳ, hoặc là Bát Tinh mới có thể được

Nhưng hiện tại Lâm Vân không có gì phải sợ ông ta. Cho dù loại chân nguyên màu đen kia tạo cho hắn áp lực rất lớn, nhưng còn chưa phải là ưu thế tuyệt đối. Hắn có một cảm giác. Chân nguyên của hắn không hề thua kém người trung niên có tu vị Hóa Thần kia.

Nếu tu vị của hắn chưa đủ, gặp phải một loại chân nguyên có tính ăn mòn như vậy, chắc hắn chỉ có nước chạy trốn. Bằng không một khi bị thứ chân nguyên đó trói buộc, thì chỉ có con đường chết. Mà hiện giờ Lâm Vân cảm thấy chân nguyên của mình không hề thua kém ông ta. Đây cũng là nguyên nhân hắn dám trực tiếp đối đầu với tu sĩ Hóa Thần.

Khí thế toàn thân Lâm Vân tăng vọt. Không cần phóng ra pháp bảo gì cả, bởi vì hắn còn chưa có một pháp bảo phù hợp. Nên dùng hai tay chặn lấy. Xung quanh liên tục vang lên tiếng nổ mạnh. Chân nguyên màu đen bị Lâm Vân ném vung trở về, mang theo tinh lực trong đó, lao thẳng tới tu sĩ họ Vi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng Tinh Bạo, không ngờ có hiệu quả tốt như vậy.

Tu sĩ họ Vi vì coi thường Lâm Vân, suýt nữa ăn thiệt thòi. Ông ta liền lùi về phía sau một bước. Một cỗ khí thế bàng bạc bay lên, một cái xích màu xanh, không hề có dấu hiệu đánh xuống Lâm Vân.

Trong thời gian cực ngắn, cái xích màu xanh đó đã đập xuống mấy trăm cái. Nhưng vô luận nó đập như thế nào, đều bị một tầng ánh sáng bao xung quanh Lâm Vân ngăn lại.

## 442. Chương 367 (1): Thỏa Hiệp

Đây là Tinh Mang của Lâm Vân.

Tu sĩ họ Vi mặc dù có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn không tin một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản được pháp bảo bổn mạng của ông ta oanh kích.

Nhưng sau khi đập mấy trăm cái, cái vòng bảo hộ xung quanh Lâm Vân không hề có dấu hiệu bị rạn nứt nào cả, mà vẫn vững vàng ở đó.

Sắc mặt của tu sĩ họ Vi trở nên âm trầm. Thực lực của Lâm Vân đã vượt quá dự liệu của ông ta. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh lại có chân nguyên hùng hậu như vậy. Ông ta không biết cho dù cái xích của ông ta đánh đến sang năm, cũng không thể làm gì được vòng bảo hộ của Lâm Vân. Bởi vì Lâm Vân đã có Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực, chẳng lo bị khô kiệt.

Hơn nữa hiện tại Sơn Hà Đồ đã nhận chủ. Không cần phải đới tinh lực khô kiệt nó mới cung cấp. Lâm Vân muốn hấp thu khi nào thì hấp thu.

Sắc mặt của tu sĩ họ Vi có chút trắng bệch. Bỗng nhiên thanh xích màu xanh phóng ra ánh sáng mạnh hơn lúc đầu, rồi dùng lực lượng cực lớn đánh về phía vòng bảo hộ của Lâm Vân.

Không ngừng vang lên tiếng rầm rầm, vòng bảo hộ của Lâm Vân đã vỡ tan.

Thấy tu sĩ họ Vi đã đánh nát vòng bảo hộ của Lâm Vân, các tu sĩ xung quanh đều tán dương.

- Thật không biết trời cao đất rộng là gì, dám khiêu chiến với tu sĩ Hóa Thần…

- Hiện tại chắc hắn đã biết thực lực cách xa thế nào. Không chừng sắp phóng Nguyên Anh ra ngoài rồi.

- Phóng Nguyên Anh ra làm gì?

- Đần thế, để chạy chứ còn làm gì nữa. Ha ha…

Lông mày Lâm Vân nhăn lại. Hắn không nghĩ tới Tinh Mang của hắn có thể bị đánh nát. Tiếc rằng trong tay hắn không có pháp bảo nào tiện tay. Mà Sơn Hà Đồ là một bí ẩn, hắn không muốn lấy ra sử dụng trong trường hợp như thế này.

Bỗng nhiên Lâm Vân cảm thấy có gì nóng rực đang lao về phía mình. Lâm Vân nhìn nhìn, đó là ba quả cầu lửa màu xanh nhạt. Ba quả cầu này tản ra khí tức rất khủng bố.

- A, đó không phải là Dị Hỏa “Tam Âm Lục Hỏa” sao? Không ngờ Vi tiền bối lại có Dị Hỏa như vậy. Lần này tên Lâm Vân chết chắc rồi.

- Thật đúng là Dị Hỏa “Tam Âm Lục Hỏa”. Mạnh thật, không biết khi nào tôi mới có thể tạo loại lửa đấy.

- Mơ đi. Muốn sử dụng loại lửa đó phải có cơ duyên. Cho dù ngươi có lên tới Hóa Thần cũng phải xem cơ duyên như thế nào. Có phải tùy tiện là có ngọn lửa đó đâu.

….

Thấy ba quả cầu lửa mang theo áp lực cực lớn đang bao vây mình. Thậm chí ngay cả đường lui của mình cũng bị ngăn cản. Lâm Vân chỉ lạnh lùng cười. Hắn rõ ràng không có ý chống cự, mà giơ tay chộp một quả cầu lửa.

Người xung quanh thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh.

Người này điên rồi sao? Rõ ràng dám dùng tay để bắt Tam Âm Lụ Hỏa. Nhất định là vừa nãy bị Lục Xích đánh cho điên rồi. Vừa chạm tới ngọn lửa kia thì đã bị biến thành troi bụi.

Vi Trân cũng kinh dị nhìn Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, thực lực của tu sĩ Nguyên Anh này không hề kém. Chẳng lẽ hắn không biết là không thể dùng tay không đón đỡ Tam Âm Lục Hỏa sao?

Mặc kệ những người kia nghĩ cái gì, trong nháy mắt Lâm Vân đã nắm quả cầu lửa Tâm Âm Lục Hỏa trong tay. Quả cầu lửa liền biến mất vô tung vô ảnh.

Những người xung quanh nhìn thấy Lâm Vân thực sự tiếp được Tam Âm Lục Hỏa. Thậm chí còn làm tan biến ngọn lửa, đều lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Vi Trân thì trắng nhợt. Một quả cầu lửa Tâm Âm Lục Hỏa biến mất khiến cho ông ta thiếu chút nữa phun ra máu. Ngọn lửa này chính là ngọn lửa do ông ta luyện, nhưng đảo mắt đã bị cắt đứt liên lạc.

Lâm Vân cười lạnh lùng. Trong lòng tự nhủ, lão tử đã đối kháng với Thiên Diễm không màu ở tuyệt cảnh Thiên Diễm vài năm. Thậm chí về sau còn bị lão tử thu lại. Thì một ngọn Dị Hỏa nho nhỏ sao có thể đốt ta được. Đoàn lửa Tâm Âm Lục Hỏa vừa nãy kia đã bị Lâm Vân âm thầm thu vào Tinh Thần Châu.

Thu nốt hai quả cầu lửa còn lại vào Tinh Thần Châu, Lâm Vân lạnh lùng nhìn tu sĩ họ Vi kia. Hắn không chủ động tấn công, bởi vì hắn biết hiện tại hắn còn chưa có khả năng lưu một tu sĩ Hóa Thần lại. Lưỡng bại câu thương, còn không bằng giả vờ cao thâm. Tuy nhiên hắn cũng biết, tu sĩ họ Vi kia muốn lưu mình lại, chỉ là nằm mộng mà thôi.

Mà thực lực hiện giờ của mình đã tương đương với Hóa Thần Kỳ. Thậm chí còn lợi hại hơn tu sĩ họ Vi kia môt chút. Chỉ là do kinh nghiệm chiến đấu với các tu sĩ cấp cao chưa đủ. Thứ hai là mình không có một pháp bảo tốt.

Cơ thịt trên mặt Vi Trân run rẩy một cái. Ông ta đã coi trọng tên Lâm Vân kia. Nhưng vẫn không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Sắc mặt biến ảo một lúc, giống như đã quyết tâm cái gì đó. Trong tay ông ta xuất hiện một hạt châu đen kịt.

Lâm Vân vừa thấy hạt châu, sắc mặt liền trầm xuống. Xem ra tay tu sĩ họ Vi kia không bỏ qua cho mình. Lâm Vân không do dự nữa, giơ hai tay lên, tạo thành những ngọn lửa màu tím nhạt cực kỳ khủng bố, rồi đánh về tu sĩ họ Vi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng Thiên Diễm kết hợp với Tinh Hỏa để công kích. Vi Trân thấy thế liền biết không tốt. Lập tức tạo ra một cái thuẫn có hình đầu rắn. Nhưng cái thuẫn đầu rắn này bị hòa tan rất nhanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu kéo dài thêm thì cái thuẫn sẽ tan biến.

Nhưng như thế còn chưa hết, Lâm Vân lại phóng thêm mấy chùm Tinh Hỏa đánh tới.

Xung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, ngọn lửa màu tím mà Lâm Vân ử dụng mạnh hơn Tam Âm Lục Hỏa mà Vi trưởng lão tạo ra nhiều lắm.

Lâm Vân âm thầm suy nghĩ. Tinh Hỏa kết hợp với Thiên Diễm, lực công kích không tồi. Nhưng vẫn xa xa không bằng Thiên Diễm bên trong Tinh Thần Châu. Nếu trực tiếp mang Thiên Diễm trong đó ra sử dụng, không biết kết quả như thế nào? Lâm Vân rất chờ mong.

Lão già họ Vi kia có thể luyện hóa Tâm Âm Lục Hỏa, không biết mình có thể luyện Thiên Diễm hay không? Nếu hắn có thể luyện hóa Thiên Diễm trong Tinh Thần Châu, Lâm Vân tưởng tượng khi mình đối địch với người khác, Thiên Diễm phô thiên cái địa phóng tới. Cho dù có tu vị cao tới đâu, phỏng chừng cũng không chịu được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân cười vô sỉ một tiếng. Mà trong mắt của Vi Trân, nụ cười đó giống như là châm chọc.

- Lâm đạo hữu, dừng tay lại đã…

Mắt thấy tấm lá chắn của mình sắp bị thiêu hủy, mà tay Lâm Vân kia vẫn không ngừng phóng ra lửa, tu sĩ họ Vi mới sợ hãi.

Lâm Vân khinh thường nói:

- À, chẳng lẽ ngươi nói dừng tay là ta phải dừng sao. Ngươi tính là cái đếch gì.

Sắc mặt của Vi trưởng giống như gan heo vậy. Mình phải rất vất vả mới có được tấm chắn này. Nếu bị hủy thì sẽ không kiếm được cái thứ hai.

Nhưng điều này không phải là chủ yếu. Chủ yếu là mình không có cách nào ngăn cản ngọn lửa của Lâm Vân. Có thể tưởng tượng, một khi Lâm Vân thiêu hủy tấm lá chắn của mình, thì ngọn lửa kia sẽ phô thiên cái địa đốt cháy mình. Ngoại trừ chạy trốn, ông ta không có cách nào khác.

Nhưng có nên chạy trốn hay không? Vi Trân đã là tu sĩ Hóa Thần, nếu bỏ chạy đi, còn gì mặt mũi đi lại trong giới Tu Chân nữa. Trừ khi mình một mực tu luyện không đi ra ngoài.

Ông ta thật không ngờ Lâm Vân lại lợi hại đến như vậy. Nếu sớm biết, thì cứ để cho hắn đập bể cả phường thi Đông Lâm, còn mình thì không can thiệp.

## 443. Chương 367 (2): Thỏa Hiệp

- Tôi muốn thương lượng với Lâm đạo hữu một lát. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu chịu lỗ vốn. Tôi tin rằng lần giao dịch này, đạo hữu có thể kiếm được món lợi lớn nhất. Nếu đạo hữu tin tưởng tôi, chúng ta có thể hợp tác. Những chuyện lúc trước coi như chưa từng phát sinh.

Vi Trân vội vàng nói.

Lâm Vân nghĩ bụng, muốn giết một tu sĩ Hóa Thần cũng rất khó. Căn bản là không có biện pháp giết y. Hơn nữa, giết y cũng không có chỗ tốt nào. Tu sĩ họ Vi này là Đại trưởng lão của Vạn Bảo Các, trên người khẳng dịnh có rất nhiều thứ tốt.

Hiện tại y không phải sợ mình, mà là không muốn chạy trốn để mất mặt mũi. Dù sao mình cũng đã được rất nhiều thứ tốt, thù cũng được báo. Nếu lão già này đã chủ động đề nghị hòa bình, thì có thể kiếm thêm vài chỗ tốt, tội gì không làm?

Nghĩ tới đây Lâm Vân liền cười ha hả. Lập tức tạo một cái vòng bảo hộ rồi thu hỏa diễm lại. Vi Trân thấy Lâm Vân đã thu hỏa diễm, mới thở phào mộ tiếng, cũng thu pháp bảo trở về.

Các tu sĩ xung quanh đều lặng ngắt như ve mùa đông. Bọn họ đều thật không ngờ Lâm Vân có thể ngăn cản cả tu sĩ Hóa Thần. Vậy thì mấy tu sĩ Nguyên Anh như mình sao có thể là đối thủ của hắn. May mà Vi trưởng lão đến kịp, nếu không thì bọn họ đã biến thành tro bụi rồi.

Ánh mắt của Lâm Vân quét về phía vài tu sĩ Nguyên Anh. Các tu sĩ Nguyên Anh phụ trách phường thị Đông Lâm đều chảy mồ hôi lạnh.

Một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tiến lên phía trước, chắp tay nói:

- Lâm tiền bối, lúc trước chúng tôi suýt nữa đã đắc tội ngài, mong ngài tha lỗi. Tôi là người phụ trách của phường thị Đông Lâm, Ngụy Vu Ngôn. Tí nữa phường thị chúng tôi sẽ có quà tặng cho ngài, còn mong tiền bối bỏ quá cho.

Lâm Vân vốn định giáo huấn mấy tên tu sĩ Nguyên Anh này một trấn. Nhưng nghe thấy là có quà tặng, đôi mắt hơi híp lại, cười ha hả nói:

- Vậy thì tốt…

Nói xong thì mặc kẹ bọn họ, trực tiếp đi vào Vạn Bảo Các.

Lưu lại vài tên tu sĩ Nguyên Anh nhìn nhau. Bọn họ chỉ biết cười khổ một tiếng, hối hận vì đã can thiệp vào chuyện này. Nếu không xuất dầu, thì đã không vô duyên vô cơ đắc tội một tiền bối Hóa Thần. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Vân có thể ngăn cản Vi trưởng lão, thì hắn cũng là một tu sĩ Hóa Thần.

- Thất Tín, ông tới đây một lát.

Lâm Vân thấy Thất Tín đứng ở cửa ra vào, thuận miệng gọi.

Vi Trân thấy Lâm Vân gọi một đệ tử Kết Đan tới, nhưng không lên tiếng.

Chỉ có Thất Tín, đến hiện tại ông ta còn không dám tin, chỉ có mấy năm, mà anh chàng Lâm Vân kia đã biến hóa lớn như vậy. Không biết hắn tu luyện là công pháp gì mà tốc độ nhanh như thế? Ông ta cũng rất cảm động với việc Lâm Vân thả ông ta từ trong nhà giam. Huống hồ năm đó Lâm Vân là bị người khác tính kế, ông ta có giúp gì được đâu. Thậm chí lúc Lâm Vân rời đi, hắn còn cho ông ta một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy.

- Lâm đạo hữu, thật không ngờ đạo hữu đã là tu sĩ Hóa Thần. Tôi rất hổ thẹn vì không nhìn ra tu vị của cậu.

Thực ra Vi Trân đã mơ hồ cảm thấy trong cơ thể của Lâm Vân có Tử Phủ, nhưng lại không dám tin. Tu sĩ có thể tu thành Tử Phù đều là những người có đầy quyền năng. Khôn Truân Giới còn chưa có loại người này.

- Ha ha, tôi cũng chúc mừng Vi đạo hữu đã tu luyện tới Hóa Thần. Không biết lần này Vi đạo hữu muốn giao dịch gì với Lâm mỗ? Tôi là người miệng ăn núi lở, không có lời thì tôi sẽ không làm.

Lâm Vân cười ha ha nói. Hắn không chủ động giải thích mình không phải tu sĩ Hóa Thần. Hắn muốn những người này tưởng rằng tu vị của mình rất cao. Như vậy mới có lực chấn nhiếp.

Vi Trân âm thầm kinh bỉ. Còn miệng ăn núi lở? Không phải vừa nãy ngươi mới lấy rất nhiều đồ trong tiệm đó sao? Huống hồ trên người ngươi còn có mấy nghìn lít Huyền Ngưng Hàn Thủy. Nói ngươi không giàu có, thì còn ai giàu có nữa. Nói không chừng, ngay cả Thiên Diễm Tinh Kim trong tuyệt cảnh Thiên Diễm, ngươi cũng có. Lắm tiền nhiều của như vậy còn kêu nghèo. Có quỷ mới tin ngươi.

Nhưng lời này không thể nói thẳng ra rồi. Vi Trân chỉ cười ha hả:

- Vạn Bảo Các là do bốn người mở. Hiện tại trưởng lão Chiêm Việt đã qua đời, không biết Lâm đạo hữu có nguyện ý gia nhập Vạn Bảo Các hay không? Đương nhiên Vạn Bảo Các chỉ quan tâm tới việc buôn bán mà thôi. Trước mắt Vạn Bảo Các có bảy mươi hai chi nhánh ở Khôn Truân Giới.

- Lúc trước Chiêm Việt chiếm 10% cổ phần. Tôi chiếm 50 %, còn lại 40 % là của hai vị trưởng lão khác. Nếu Lâm đạo hữu nguyện ý, tôi đồng ý giao cho Lâm đạo hữu 30 %. Khiến Lâm đạo hữu trở thành đông gia thứ hai của Vạn Bảo Các. Lâm đạo hữu thấy thế nào?

Lâm Vân không nói gì, nhưng Thất Tín đã bị hù sợ rồi. 30% cổ phần của Vạn Bảo Các? Trời ạ, đấy là một khoản tài phú khổng lồ.

Lâm Vân nghĩ bụng. Nếu trở thành đại cổ đông thứ hai của Vạn Bảo Các, thì tài sản của mình sẽ nhiều hơn không ít. Nhưng mình không thể ở mãi chỗ này được. Kiểu gì chả phải về Địa Cầu. Cũng không thể treo cái hư danh ở đây a.

Vi Trân lại cho rằng Lâm Vân do dự vì phải trả lại đồ đạc đã lấy, liền mỉm cười nói:

- Lâm đạo hữu, những thứ mà cậu lấy được ở chỗ này, không cần phải trả lại đâu. Mất chỗ này, Vạn Bảo Các chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

Lâm Vân sững sờ, biết Vi trưởng lão đã hiểu lầm mình, nhưng hắn không giải thích. Lâm Vân lập tức phóng thần thức ra kiểm tra. Nếu không phải Vi Trân đồng ý hắn trở thành đại cổ đông thứ hai, thì hắn đã cướp hết những thứ ở phía dưới rồi. Ở dưới này rõ ràng có một kho hàng cực lớn. Nhưng bên ngoài có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức xâm nhập. Phỏng chừng chỗ này mới là kho hàng chính thức của Vạn Bảo Các.

Giống như đã biết Lâm Vân phát hiện ra kho hàng kìa, Vi Trân không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

- Tốt, tôi đồng ý.

Lâm Vân lấy một trăm lít Huyền Ngưng Hàn Thủy ra, nói tiếp:

- Một trăm lít hàn thủy này coi như số vốn mà tôi góp vào.

Vi Trân thấy Lâm Vân vừa mới ra tay là một trăm lít Huyền Ngưng Hàn Thủy, cũng không khỏi động dung. Đây là một số tài sản không nhỏ a. Mình chỉ dựa vào một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy đã luyện chế ra được Thần Nguyên Đan, sau đó mới thăng cấp lên Hóa Thần Kỳ.

Lâm Vân quay sang nhìn Thất Tín, rồi hỏi:

- Ông có nguyện ý giúp tôi trông coi việc buôn bán ở đây không?

Thất Tín thấy Lâm Vân còn trẻ như vậy đã là tu sĩ Hóa Thần. Ông ta tưởng rằng tuổi thật của Lâm Vân không như vẻ bề ngoài, nên liền quỳ xuống đất nói:

- Khẩn cầu sư phụ thu tôi làm đồ đệ. Đệ tử nguyện cống hiến hết sức mình cho sư phụ.

Lâm Vân sửng sốt. Một người lớn tuổi như vậy lại muốn làm đệ tử của mình? Tuy nhiên hắn cũng hiểu ý của Thất Tín. Ông ta làm vậy là muốn cho mình yên tâm.

Lâm Vân nghĩ thầm, có một người đệ tử giúp mình quản lý công việc ở đây cũng không tồi. Liền nói:

- Như vậy cũng được. Ông làm đệ tử ký danh của tôi đã. Một khi tôi thấy ông hợp cách thì sẽ thu ông làm đệ tử chính thức. Môn phái của chúng ta gọi là Vân Môn. Đây là một viên khoáng thạch, ông cầm thứ này lắp vào pháp bảo của mình đi.

## 444. Chương 368 (1): Gặp Lại

Thất Tín nhận lấy khoáng thạch, hơi sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Lâm tiền bối đã có môn phái? Nhưng chưa từng nghe ai nói qua về Vân Môn?

- Thiên Diễm Tinh Kim?

Vi Trân kêu lên. Khoáng thạch mà Lâm Vân đưa cho Thất Tín rõ ràng là một viên Thiên Diễm Tinh Kim. Thứ này chính là vật liệu để luyện chế pháp bảo đỉnh cấp a. Nếu được cho vào pháp bảo bổn mạng, thì pháp bảo đó sẽ tăng cấp lên rất nhiều lần.

Nếu như có Thiên Diễm Tinh Kim, cộng thêm linh thạch Cực Phẩm luyện chế pháp bảo, thì cấp bậc của pháp bảo đó có thể lên tới tiên khí. Hoặc là cũng có khả năng biến thành linh bảo.

- Thất Tín, cậu có thể đưa cho tôi xem viên đá đó được không?

Vi Trân hơi run nói. Một viên Thiên Diễm Tinh Kim có kích cỡ bằng quả trừng gà như vậy là một thứ cực kỳ quí giá, có tiền cũng không mua được.

Thất Tín ngh hoặc đưa viên khoáng thạch cho Đại trưởng lão. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đây thực sự là Thiên Diễm Tinh Kim? Trời ạ, sư phụ của mình cũng thật quá giàu. Mình chỉ là đệ tử ký danh, vậy mà hắn đã cho một thứ quý báu như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Tín như chết lặng. Thậm chí ông ta còn không dám tin đây là sự thật.

- Vi trưởng lão có hứng thú với thứ này à?

Lâm Vân thấy hai mắt của Vi Trân tỏa sáng, vui vẻ hỏi.

Vi Trân hồi phục tinh thần, âm thầm tự nhủ, đây không phải là nói nhảm sao? Không có hứng thú với Thiên Diễm Tinh Kim mới là kẻ không bình thường. Cho nên ông ta vội vàng nói:

- Đúng vậy, đây là thứ tốt.

Nói xong, có chút tiếc nuối trả lại Thiên Diễm Tinh Kim cho Thất Tín.

Lâm Vân chỉ mỉm cười, lấy thêm một viên Thiên Diễm Tinh Kim, rồi nói:

- Một viên này cho Vi trưởng lão. Về sau tôi không thường xuyên ở đây, còn mong Vi đại ca giúp đỡ trông coi việc buôn bán ở đây nhiều hơn.

Lâm Vân vì muốn kéo gần quan hệ với Vi trưởng lão nên mới gọi ông ta là đại ca.

Vi Trân kinh hỉ nhận lấy Thiên Diễm Tinh Kim. Hiện tại ông ta đã quên béng chuyện Xà Linh Thuẫn của mình bị hỏng. Ông ta không ngờ Lâm Vân lại hào phóng như vậy. Sẵn sàng cho mình một viên. Mà viên này còn lớn hơn cả viên của Thất Tín nữa chữ. Pháp bảo của mình sắp tăng lên vài bậc rồi.

Nhưng ông ta cũng biết mình phải có thứ hồi đáp. Liên tranh thủ thời gian lấy hơn mười cái hộp ngọc và một túi linh thạch đưa cho Lâm Vân:

- Đây là một chút lòng thành của lão ca. Chỗ này đương nhiên không bằng Thiên Diễm Tinh Kim của lão đệ, nhưng mong lão đệ đừng từ chối.

Khẩu khí nói chuyện cũng thay đổi.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không từ chối, cười ha ha nhận lấy rồi nói:

- Vậy thì tôi không khách khí. Tôi đi đây. Việc ở chỗ này giao hết cho Vi đại ca và Thất Tín.

Nói xong, Lâm Vân vừa định cáo từ, thì có hai đệ tử Trúc Cơ từ bên ngoài chạy vào. Hai người đưa một túi đồ cho Lâm Vân rồi nói:

- Đây là một ít lễ mọn của Ngụy trưởng lão, mong Lâm tiền bối nhận cho.

Lâm Vân chưa từng từ chối những việc tốt như vậy. Một lúc sau, Lâm Vân cáo từ Vi Trân và vài trưởng lão Nguyên Anh của phường thị, rồi bay tới hướng tiên cảnh Côn Luân.

Hắn muốn tới đó tính sổ với lão tổ Côn Luân rồi trở về Địa Cầu luôn. Còn lão già Nguyên Anh đầu tróc mà mình lấy làm tấm mộc lần trước, Lâm Vân cảm thấy thiếu ông ta một nhân tình. Nên coi như tha cho việc ông ta truy nã mình.

Nhìn tài sản trong Sơn Hà Đồ và Tinh Giới, Lâm Vân không khỏi cảm thán một tiếng. Chuyến đi này thu hoạch thật lớn khiến hắn rất hài lòng. Linh thạch Thượng Phẩm đã đạt tới hai triệu viên. Linh thạch Trung Phẩm thì nhiêu vô số kể. Còn có hai giới chỉ chưa được mở ra nữa. Một cái là giới chỉ của phân thân lão tổ Côn Luân, một cái là của Chiêm Việt.

Nửa ngày sau, Lâm Vân bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy sự ba động của một linh lực rất quen thuộc. Là người quen của mình sao? Lâm Vân tập trung cảm nhân, liền kinh hãi. Đây không phải là linh lực phát ra từ cái vòng cổ mà mình đã luyện chế sao?

….

Tĩnh Như thật không ngờ, mới chỉ vài ngày, ba tên tu sĩ kia lại tìm tới nàng. Ở một nơi mà tu sĩ cấp cao nhất là Trúc Cơ, nếu có thể lôi kéo quan hệ với đội tuần tra phường thị. Thì trên cơ bản có thể muốn làm gì thì làm. Mà ba tên tu sĩ này đã lôi kéo được quan hệ như vậy. Nghe nói một tên tu sĩ họ Trần còn là đối tác của bọn chúng.

Mọi người sau lưng gọi ba người này là Tam Độc. Chỉ cần bọn chúng vừa ý mục tiêu nào thì sẽ tìm kiếm cướp đoạt. Nhưng ba ngươi này đều là những tu sĩ giàu có. Mà mình chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai nghèo, vì sao gần đây bọn chúng cứ muốn hướng về mình nhỉ? Tĩnh Như thật không hiểu.

Các tu sĩ trong phường thị này đều là tu sĩ cấp thấp. Nhưng bọn họ không phải là những kẻ ngu ngốc. Tam Độc liên tục tới tìm Tĩnh Như gây phiền toái, nhất định là có thù riêng hay là vì nguyên nhân gì đó. Nếu chọc giận ba người kia, thì chắc không có chỗ sống trong cái phường thị này.

Cho nên khi ba người kia lại tới tìm Tĩnh Như, những người bán hàng rong xung quanh đều lục đục rời đi. Bọn họ không muốn liên lụy vào trong đó.

- Số linh thạch mà tôi kiếm được hai tháng, đều bị các anh lừa lấy mất. Vì sao các anh còn cứ nhằm vào tôi làm gì?

Tĩnh Như phẫn nộ nhìn ba tên. Trong vòng hai tháng, bọn chúng đã chiếm hai mươi viên linh thạch của nàng. Nàng muốn cướp linh thạch về, nhưng cũng biết đây là vọng tưởng.

Nàng suy nghĩ, hay là mình rời khỏi đây thôi. Chỗ này mình đã không thể sống nổi rồi. Nhưng không biết nên đi đâu bây giờ?

- Hai mươi viên linh thạch có là gì. Bởi vì linh thảo giả mà ngươi bán, chúng ta đem luyện chế thành đan dược. Kết quả là khiến cho một sư đệ của ta bị chết vì độc. Hừ, một mạng người, hai mươi viên linh thạch có thể đền bù nổi sao?

Nam tử cao gầy lạnh lùng nói.

Tĩnh Như đương nhiên biết những người này muốn lừa bịp tống tiền nàng. Nhưng ở đây, nàng là người vô thân vô cố. Cũng không có nơi nào để giải oan. Huống hồ phường thị này là do tu sĩ Trúc Cơ mở, căn bản không phải là một phường thị chính quy. Người duy nhất có thể nói chuyện giúp nàng là Liễu San. Nhưng không biết chị ấy bao giờ mới trở về. Nếu chị ấy rời đi phường thị, nàng thật không biết mình phải làm gì?

- Rốt cuộc các anh muốn thế nào?

Tĩnh Như biết mình không thể đấu được bọn chúng. Cũng biết không thể sống thêm ở đây được nữa.

- Còn thế nào nữa, chúng ta là người giảng đạo lý. Chỉ cần đền cho chúng ta một ít linh thạch là được. Hắc hắc.

Tên tu sĩ ở giữa cười nham hiểm nói.

- Tôi không có linh thạch.

Tĩnh Như không chút do dự cự tuyệt.

- Không có linh thạch? Sao ta nghe nói ngươi đã tích trữ được linh thạch vài năm rồi. Phỏng chừng ngươi là người giàu có nhất trong phường thị này ấy chứ. Vậy mà ngươi lại nói không có linh thạch?

Tên cao gầy lạnh lùng nói tiếp. Lời nói còn mang theo vẻ châm chọc.

Tĩnh Như lập tức hiểu, những người này nhăm nhe số linh thạch mà mình tiết kiệm được. Khó trách bọn chúng không ngừng gây sự với mình. Trong lòng nàng không khỏi giận dữ. Nàng tiết kiệm linh thạch nhiều năm như vậy là để cho Lâm Vân. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không giao cho những tên khốn kiếp này.

- Nằm mơ đi.

Tĩnh Như nghiến răng nói.

## 445. Chương 368 (2): Gặp Lại

Nhưng lời của Tĩnh Như còn chưa dứt, tên tu sĩ cao gầy đã tung một cước vào người Tĩnh Như. Nàng lập tức té ngã xuống đất.

- Nằm mơ à? Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi là con gái. Dù dung mạo của ngươi có xấu chút, nhưng ba người chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Mà một người nghèo như ngươi sao lại có pháp khí vòng cổ nhỉ? Rốt cuộc thì có giao linh thạch hay không?

Tu sĩ cao gầy càng nói chuyện càng âm lãnh.

Tĩnh Như rùng mình một cái. Thì ra vài tên khốn kiếp này đã biết mình là nữ giả trang nam. May mà trước khi tới đây, mình đã hóa trang thành xấu xí. Bằng không thì đã sớm rơi vào tay của bọn chúng rồi.

- Vòng cổ này của ta.

Tên cao gầy nói, vươn tay muốn lấy vòng cổ trên người Tĩnh Như.

- Ngươi dám ngang nhiên cướp đoạt trong phường thị sao?

Tĩnh Như lập tức kêu lên. Ở một nơi không có người thân nào của mình, chiếc vòng cổ chính là sinh mạng thứ hai của nàng. Vô luận như thế nào nàng cũng không để bọn chúng cướp đi.

- Ai nói là ta cướp? Là ngươi cho mới đúng.

Tên tu sĩ cao gầy còn chưa dứt lời, bàn tay chạm vào vòng cổ đã bị văng ra.

- Ái chà, vẫn là pháp khí phòng ngự cơ đấy. Đúng là thứ tốt.

Nói xong, tên tu sĩ cao gầy lại vươn tay chụp tới.

Tĩnh Như không muốn bọn chúng đụng vào vòng cổ của mình, liền lăn một vòng, tránh thoát tên tu sĩ cao gầy kia chụp được.

- Ngươi dám tránh?

Tên cao gầy thấy Tĩnh Như lại dám tránh mình, trong lòng liền tức giận.

Tên cao gầy đang muốn tiếp tục tiến lên thì đã bị tu sĩ im lặng nãy giờ ngăn cản:

- Hà Phiền, đừng động thủ chỗ này. Chúng ta nghĩ biện pháp lôi cô ta ra bên ngoài phường thị thì động thủ. Bằng không sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Trần đại ca.

Tên cao gầy gật đầu, thu tay lại, u ám nói:

- Ta nhớ ngươi ở chỗ này đã được bốn năm năm rồi phải không. Chẳng lẽ ngươi không biết ba huynh đệ chúng ta vừa ý cái gì, sẽ không để thoát sao? Cho ngươi hai lựa chọn, một là bồi thường linh thạch. Hai là ấm giường cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên linh thạch vẫn phải đưa rồi.

- Cút đi…

Tĩnh Như không ngờ bọn chúng vô sỉ như vậy. Có thể ngang nhiên cướp đoạt trong phường thị.

- Ha ha, muốn lão tử biến đi, phải xem người có khả năng đó không?

Tên cao gầy nói xong, muốn đi lên động thủ.

- Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Một giọng nói nghiêm khắc truyền đến. Là một tu sĩ cấp cao.

Tên cao gầy và đồng bọn rùng mình một cái, đồng thời nảy sinh sự sợ hãi. Loại uy áp như vậy, nhất định là của tu sĩ Trúc Cơ.

Một người trung niên tuổi chừng 40, không biết khi nào đã đứng ở trước mặt ba người.

- Lưu môn chủ? Vãn bối tham kiến tiền bối.

Ba người hồi phục tinh thần. Trong cả phường thị này chỉ có một tu sĩ Trúc Cơ duy nhất, là Lưu Kỳ. Nên ba người vội vàng làm lễ.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Tên Lưu Kỳ rất ít khi tới phường thị. Bởi vì gã đang tập trung tấn cấp tới Kết Đan Kỳ. Tu vị hiện tại của gã là Trúc Cơ hậu kỳ điện phong.

Chỉ là hôm nay ngẫu nhiên đi qua phường thị, thì trông thấy phường thị của mình xảy ra tranh chấp. Khiến cho gã rất là tức giận. Càng làm cho gã tức giận, đó là không nhìn thấy mặt mũi hai tên đệ tử tuần tra của mình đâu.

- Bẩm báo tiền bối, cô gái này tên là Niệm Vân. Vì chúng tôi mua phải một cây thảo dược giả của cô ta, kết quả khiến một tu sĩ huynh đệ của chúng tôi chết đi. Chúng tôi bảo cô ta đền một ít linh thạch, nhưng cô ta lại không đồng ý.

Tên cao gầy vội vàng nói.

Y cho rằng Lưu Kỳ là một tiền bối Trúc Cơ, không có khả năng vì một chuyện nhỏ như vậy điều tra rõ đầu đuôi. Hơn nữa nghe nói ông ta còn đang tập trung thời gian để thăng cấp tới Kết Đan, nên càng không có thời gian rảnh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân y dám bịa đặt nói dối trước mặt một tu sĩ Trúc Cơ.

- À , là một cô gái?

Lưu Kỳ nhìn kỹ, Tĩnh Như quả nhiên là một nữ tử có tu vị Luyện Khí tầng hai. Nhưng có vẻ cô ta đã dịch dung.

Lưu Kỳ giơ tay lên, một phép thuật đã xóa bỏ bụi bặm trên người Tĩnh Như.

Tĩnh Như thấy vết hóa trang của mình đang bị biến mất. Nhìn đôi ban tay trở nên trắng noãn, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng nàng mới chỉ là Luyện Khí tầng hai, sao có thể chống trả được chứ.

Các tu sĩ ở đây nhìn thấy dung mạo của Tĩnh Như như vậy đều ngây ngẩn cả người. Không ngờ lại là một nữ tu tuyệt mỹ. Ba tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ kia cũng âm thầm hối tiếc. Nếu biết nữ tu này xinh đẹp như vậy, thì đã thu thập cô ta rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ.

Lưu Kỳ vừa nhìn thấy liền tâm động. Mỹ mạo của cô gái này không hề thua kém Thánh nữ của phái Dao Hoa mà gã chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng Thánh nữ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, hai người căn bản không thuộc một tầng lớp.

Không ngờ hôm nay mình lại gặp một cô gái có dung mạo như vậy ở phường thi. Lưu Kỳ chỉ muốn cười to một tiếng:

- Cô tên là Niệm Vân nhỉ? Cố có bằng lòng đi cùng tôi không? Tôi là chủ nhân của phường thị này. Chỉ cần cô đồng ý, về sau cô không cần tới nơi này bầy hàng nữa. Cô muốn bao nhiêu linh thạch thì có bấy nhiều. Kẻ nào đã đắc tội cô, tôi sẽ xử lý kẻ đó. Cô thấy thế nào?

Lưu Kỳ cố gắng áp chế thanh âm sao cho bình tĩnh.

Nghe Lưu Kỳ nói vậy, sắc mặt của ba tên Luyện Khí Kỳ kia đều trắng bệch, lo sợ bất an.

- Thực xin lỗi, tiền bối, tôi chỉ muốn ở chỗ này bày cửa hàng mà thôi. Chứ không muốn đi đâu cả. Cảm ơn tiền bối đã giải vây/. Tôi xin cáo từ.

Tĩnh Như vội vàng đứng lên, thu thập hàng hóa muốn rời đi.

Sắc mặt của Lưu Kỳ liền trầm xuống, nói:

- Cô có biết hậu quả của việc cự tuyệt tu sĩ Trúc Cơ là như thế nào không? Đừng khiến tôi phải tức giận.

Trong lòng Tĩnh Như cũng trầm xuống. Nàng biết tên tu sĩ Trúc Cơ kia muốn cái gì. Nhưng không biết nên làm thế nào cho phải.

Thấy bộ dáng thất kinh của Tĩnh Như, Lưu Kỳ ôn hòa cười:

- Cô không cần phải lo lắng. Chỉ cần làm đạo lữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Đi thôi, về sau tôi sẽ khiến cô vui vẻ.

Tĩnh Như không như Lưu Kỳ suy nghĩ đi theo, mà là lui về hai bước:

- Tiền bối, tôi đã có chồng rồi, mong tiền bối tự trọng.

Sắc mặt của Lưu Kỳ như mây đen, hừ lạnh một tiếng:

- Đã cho mặt mũi, còn không biết xấu hổ.

Lưu Kỳ không còn kiên nhẫn để mè nheo với Tĩnh Như nữa. Liền giơ tay cách không chụp Tĩnh Như. Tĩnh Như chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn kéo nàng về phía tên tu sĩ Trúc Cơ kia. Trong lòng nàng quýnh lên, chiếc vòng cổ lại phóng ra linh lực phòng ngự.

- Ủa, lại có vòng cổ bảo vệ cơ đây. Vòng cổ này là ai đưa cho cô? Cô không nói cũng không sao. Tôi mang cô về hỏi là được.

Lưu Kỳ hơi ngạc nhiên. Loại vòng cổ như vậy chỉ có tu sĩ Kết Đan Kỳ mới có thể luyện chế được. Lẽ nào cô ta lại quen biết tu sĩ Kết Đan?

- Là của ta tặng. Ngươi có gan thì cứ hỏi ta là được.

Một thanh âm đột ngột vang lên. Thậm chí người xung quanh còn không ai nhìn thấy người kia đến lúc nào, từ đâu tới.

## 446. Chương 369: Trừng Trị

Lâm Vân thật không ngờ Tĩnh Như lại xuất hiện ở Khôn Truân Giới, còn bị người bức bách. Lửa giận trong người của hắn lập tức bùng lên. Nhìn bộ dáng rách rưới của Tĩnh Như, là hắn biết nàng đã ở đây chịu không ít đau khổ. Thật sự làm khó cho nàng. Một người phàm tới đây còn có thể sinh tồn được.

- Lâm Vân…

Tĩnh Như cơ hồ không dám tin vào mắt của mình. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Mặc kệ có phải là mơ hay không, Tĩnh Như cũng không chút do dự, cũng không quan tâm rụt rè, nhào vào lòng của Lâm Vân.

Mấy năm qua, nàng sinh hoạt trong một thế giới xa lạ. Nếu không phải còn có một tín niệm duy trì nàng, thì nàng đã sớm sụp đổ rồi.

Ôm Tĩnh Như đã khóc như mưa, Lâm Vân không biết an ủi nàng như thế nào. Cũng không biết nàng tới đây kiểu gì. Tính cách của Tĩnh Như rất ít nói, nhưng tuyệt đối là một cô gái mạnh mẽ. Nàng sẽ không rơi lệ vì một chuyện bình thường. Rốt cuộc nàng đã xảy ra chuyện gì vậy? Nhưng Lâm Vân cũng biết, hiện tại không phải là lúc hỏi những điều đấy.

- Lâm Vân? Ngài chính là Lâm Vân bị truy nã mấy năm trước? Ngày hôm qua còn áp chế cả tu sĩ Hóa Thần, Lâm tiền bối? Ngài là chồng của Niệm Vân sao?

Lưu Kỳ càng nói càng run. Thật không ngờ chồng của cô gái này lại là một nhân vật khủng bố. Việc Lâm Vân áp chế một tu sĩ Hóa Thần, phỏng chừng đã truyền khắp nửa cái Khôn Truân Giới rồi.

- Tin tức của ngươi linh thông thật đấy. Tĩnh Như, em nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Vân nhẹ nhàng vỗ bờ vai của Tĩnh Như, rồi giúp nàng chỉnh lại đầu tóc rối bời. Trong lòng hắn thầm than một tiếng. Tĩnh Như đổi tên thành Niệm Vân, không phải là nghĩ tới hắn sao?

- Niệm Vân, em có sao không?

Khi Liễu San trở về thì nghe thấy Niệm Vân bị bắt nạt, liền vội vàng chạy đến. Thì mới phát hiện Niệm Vân rõ ràng nằm trong ngực của một người nam tử. Lại nhìn một vòng thì chấn động, ngay cả đông chủ phường thị Lưu Kỳ cũng ở đây. Trong lòng cô ta hoảng hốt, đang chuẩn bị cúi người hành lễ với tiền bối Trúc Cơ.

- San tỷ, chị trở lại rồi à.

Tĩnh Như thấy Liễu San tới, liền xấu hổ rời khỏi lòng Lâm Vân. Nhưng một tay của nàng vẫn nắm chặt lấy áo của Lâm Vân. Nàng sợ một khi mình buông lỏng, Lâm Vân sẽ biến mất vậy.

Lâm Vân thấy một cô gái có tính cách như Tĩnh Như còn bị người khác bắt nạt trở nên sợ hãi như vậy. Rốt cuộc không át chế được lửa giận. Hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Lưu Kỳ đang run rẩy và ba tên Luyện Khí Kỳ đã tê liệt trên mặt đất. Sau đó hắn nhìn về phía một tu sĩ già hỏi:

- Ông nói cho tôi biết, chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Uy thế của Lâm Vân đã khiến các tu sĩ xung quanh đều kinh sợ. Nên tu sĩ già kia không dám giấu diếm. Kể lại việc Tam Độc bắt nạt Tĩnh Như như thế nào. Còn muốn cướp lấy linh thạch của Tĩnh Như. Còn kể lại cả việc Lưu Kỳ cưỡng bức Tĩnh Như làm đạo lữ.

Liễu San nghe người xung quanh nói người này là Lâm Vân. Lại nghĩ tới việc Niệm Vân luôn lo lắng cho người tu sĩ bị rơi vào tuyệt cảnh Thiên Diễm kia. Thì biết Niệm Vân quen biết Lâm Vân. Trong lòng âm thâm cao hứng thay cho Niệm Vân. Thật không ngờ cô bé ở cùng phòng với mình mấy năm này, lại có hậu trường lớn như vậy.

Cô ta đã nghe nói việc Lâm Vân đánh bại tu sĩ Hóa Thần ở Vạn Bảo Các. Chuyện này tạo cho cô ta một rung động thật lớn. Nghe nói mấy trước, Lâm Vân mới chỉ là một tu sĩ Kết Đan. Vậy mà hiện tại hắn đã có thể đánh bại tu sĩ Hóa Thần. Xem ra, ở mãi một cái phường thị chỉ có tu sĩ Luyện Khí Kỳ thì không có tiền đồ gì lắm. Cô ta quyết định đi ra ngoài mạo hiểm.

Lần này Liễu San trở về là để cáo từ Niệm Vân. Nhưng không ngờ lại được nhìn thấy tu sĩ khiến cả Khôn Truân Giới nổi sóng. Hắn còn là chồng của Niệm Vân nữa chứ. Trong lòng cô ta chấn động vô cùng. Lúc nhìn thấy dung nhan kiều diễm và mỹ mạo của Niệm Vân, cô ta cuối cùng mới minh bạch gì đó. Khó trách Niệm Vân phải đóng giả thành con trai.

Khiếp sợ qua đi, chỉ là sự bội phục với tấm si tình của Niệm Vân. Niêm Vân thu thập linh thạch như vậy, chính mình cũng không nỡ dùng, nguyên lai là để dành cho Lâm Vân. Cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy cô ấy sử dụng dù chỉ một viên linh thạch. Bằng không tu luyện vài năm rồi mà vẫn chỉ tầng thứ hai.

- Lâm tiền bối, tôi có điều muốn kể cho ngài.

Sau đó Liễu San kể lại việc Tĩnh Như không nỡ dùng linh thạch như thế nào. Còn hay bị vài tên tu sĩ trong phường thị bắt nạt. Kể tất tần tật cho Lâm Vân. Thậm chí còn nói cho hắn biết, Tĩnh Như vì bảo vệ số linh thạch đã vô số lần bị đánh.

Lâm Vân càng nghe càng tức giận. Ánh mắt nhìn ba tên tu sĩ và tên Lưu Kỳ đã trở nên âm lãnh. Hiện tại hắn cảm thấy mình có lỗi với Tĩnh Như, vì đã để tuổi thanh xuân của nàng ấy lãng phí ở đây.

Lưu Kỳ như bị chui vào hầm băng vậy. Gã muốn xin khoan dung, nhưng gã biết, ở trước mặt một tu sĩ Hóa Thần, mình còn không bằng một con kến. Lưu Kỳ muốn dùng tài sản của mình để đổi một mạng, nhưng cũng biết số tài sản đó không đủ để Lâm Vân coi trọng.

Nhìn cô gái đang ôm Lâm Vân kia, trong lòng Lưu Kỳ thầm hận. Ngươi có một người chồng là tu sĩ Hóa Thần, còn tới cái phường thị của ta giả trư ăn thịt hổ làm gì?

Lâm Vân không dài dòng, tiện tay vung Tinh Hỏa đốt cháy tên tu sĩ Trúc Cơ thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp.

Trữ vật giới của tên Lưu Kỳ được Lâm Vân ném cho lão già kia:

- Đây là phần thưởng cho ông.

Lão già này thật không ngờ Lâm Vân có thể hào phóng tặng cho mình túi trữ vật của một tu sĩ Trúc Cơ như vậy. Trong lòng hưng phấn suýt nữa bị hôn mê bất tỉnh. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần.

Tĩnh Như ôm sát bên người Lâm Vân. Hiện tại nàng không quan tâm tới hết thảy. Ngay cả Lâm Vân làm gì, nàng cũng không biết. Trái tim của nàng như muốn vỡ òa trong sự sung sướng.

Hai tên tu sĩ tuần tra đã nhìn thấy một màn này, vội vàng chui vào đám đông, muốn chạy trốn. Nhưng đám đông vừa thấy bọn chúng liền tách ra. Lâm Vân vung tay tạo thành một bàn tay khổng lồ, kéo hai tên này lại rồi ném về phía Tam Độc.

- Hai ngươi là tu sĩ tuần tra phải không?

Ngữ khí của Lâm Vân lạnh như băng.

- Vâng, vâng, mong tiền bối tha mạng. Chúng tôi là người của Lưu gia. Mong tiền bối nể mặt Lưu gia, tha cho chúng tôi một mạng.

Một tên tu sĩ vội vàng nói.

- Lưu gia? Ngươi không thấy sư phụ của các ngươi bị ta đốt thành tro rồi sao? Tuy nhiên, các ngươi chết không được thoải mái như gã đấy đâu.

Lâm Vân nói xong, vung tay tạo thành một trận pháp bao vây năm tên này. Rồi ném một chùm Tinh Hỏa vào trong đó. Cũng không nhìn năm tên Luyện Khí Kỳ quằn quại như thế nào, dẫn theo Tĩnh Như rời đi:

- Chúng ta đi thôi.

- Vâng.

Tĩnh Như không hề có ý kiến.

Ở trong trận pháp truyền đến tiếng kêu đau đớn chói tai và tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng không có ai dám tới gần.

## 447. Chương 370: Thu Nhận Đệ Tử Thứ Hai

- Niệm Vân, thì ra tên thật của em là Tĩnh Như. Cũng đến lúc chị rời khỏi đây rồi.

Liễu San thấy Tĩnh Như có vẻ như đã quên mình, trong lòng hơi thất vọng, nên chủ động nói.

- À chị Liễu San.

Tĩnh Như lúc này mới phản ứng, vội vàng buông cánh tay của Lâm Vân ra, nắm tay của Liễu San rồi nói:

- Chị phải đi à? Em cảm ơn chị vì mấy năm nay chị đã chiếu cố em. Nếu không có chị, em đã ….

Tĩnh Như nghĩ tới những việc mà Liễu San đã giúp mình trong mấy năm qua. Nàng cũng rất lý giải chị ấy rời khỏi chỗ này để đi tìm kỳ ngộ. Nếu không gặp được Lâm Vân, thì Tĩnh Như đã muốn đi theo Liễu San rời khỏi nơi này rồi.

- Cảm ơn cô đã giúp đỡ Tĩnh Như trong mấy năm. Không biết tôi có thể giúp cô việc gì hay không?

Lâm Vân nghe Tĩnh Như nói vậy, cũng rất biết ơn Liễu San. Có thể tượng tưởng, Tĩnh Như không có Liễu San chiếu cố, thì cuộc sống của nàng ấy ở đây sẽ bi thảm như thế nào.

- Tôi…

Liễu San sững sờ. Một tiền bối Hóa Thần hỏi có thể giúp đỡ mình cái gì hay không, đây chính là kỳ ngộ lớn a. Nếu có tu sĩ Hóa Thần trợ giúp, thì mình cần gì phải đi ra ngoài tìm kiếm? Một túi trữ vật của tu sĩ Trúc Cơ, Lâm tiền bối không do dự cho người khác. Chứng tỏ lâm tiền bối rất giàu có.

Lâm Vân biết những lời này của mình rất có ý nghĩa với một Luyện Khí Kỳ tầng mười hai, nên không thúc giục cô ta. Nhưng Tĩnh Như lại không hiểu được như vậy. Nàng thấy Liễu San sững sờ, vội vàng kéo tay của Liễu San, nói:

- Chị San, chị không sao chứ?

- À, chị…

Hồi phục tinh thần, Liễu San bỗng nhiên quỳ xuống:

- Cầu mong tiền bối thu tôi làm đệ tử.

- Chị San, chị làm gì vậy? Mau đứng lên.

Tĩnh Như vội vàng kéo Liễu San lên. Nhưng Liễu San chỉ đầy vẻ chờ mong nhìn Lâm Vân. Trong lòng cô ta thầm than, Niệm Vân có một hậu trường tốt như vậy, lại không biết cố gắng tu luyện. Thật là phí của trời.

Mặc dù Tĩnh Như biết những người tu chân coi trọng việc đề cao tu vị hơn hết thảy. Nhưng nàng vẫn chưa thể dùng nhập với kiểu suy nghĩ đó. Nếu không phải buổi tối nhàn rỗi vô sự, thì ngay cả Luyện Khí tầng một nàng cũng không luyện tới rồi.

Lâm Vân giật mình nhìn Liễu San. Tuy cô ta có khuôn mặt không phải thanh tú, nhưng có vẻ là người khôn khéo, có chủ kiến và quyết đoán. Nếu đã thu đệ tử, thì thu thêm vài người cũng không sao.

- Cô đứng lên đi, tôi đồng ý nhận cô làm đệ tử.

Lâm Vân mỉm cười nói.

Liễu San sững sờ rồi chuyển sang mừng rỡ. Cô ta thật không ngờ một tu sĩ Hóa Thần lại chấp nhận mình làm đệ tử dễ dàng như vậy. Điều này nói ra, chắc chẳng ai tin.

- Ở đây tôi có vài chai đan dược, cô cầm lấy đi. Cố gắng tăng cường tu vị. Còn hai chiếc linh khí này nữa, cô cũng cầm đi.

Những thứ này, Lâm Vân đều lấy từ Vạn Bảo Các.

- Trúc Cơ Đan? Hoàng Nguyên Đan? Linh khí công kích Thượng Phẩm , linh khí phòng ngự Thượng Phẩm?

Liễu San nhận lấy mấy thứ Lâm Vân đưa, liền ngây ngẩn cả người, hai mắt trở nên ướt át. Mỗi giờ mỗi khắc cô ta đều cống gắng tu luyện, nhưng mười năm qua, tu vị của cô ta mới tới Luyện Khí điên phong. Mà hiện tại trong tay mình là hai pháp khí Thượng Phẩm. Những thứ có lẽ cả đời cô ta cũng không kiếm được.

- Sư phụ, con…

Liễu San không biết nói như thế nào để bày tỏ tâm trạng của mình lúc này.

- Không phải nghĩ nhiều đâu. Nhưng thứ này chỉ là mấy thứ đơn giản. Nếu cô cố gắng, thì Kết Đan, Nguyên Anh không phải là khó.

Những lời này của Lâm Vân không phải là nói bừa. Hiện tại hắn có mấy quyển Đan Quyết. Mà trong giới chỉ thì có vô số linh thảo, đan dược nào mà chả luyện được? Cho dù hắn luyện chế không được, thì hắn có thể dùng linh thạch để mua.

- Vâng, sư phụ.

Liễu San vẫn chưa tin những điều này là thật.

- Liễu San, hiện tại tôi muốn dẫn Tĩnh Như rời đi. Cô cứ ở chỗ này tu luyện vậy. Hiện tại tôi có 30% cổ phần của Vạn Bảo Các, cô còn có một sư huynh ở đó. Cô đến đó tu luyện cũng được. Một là chỗ đó tương đối an toàn. Thứ hai là nếu cần gì, có thể trực tiếp hỏi sư huynh của cô là Thất Tín.

Lâm Vân nghĩ bụng, ở Vạn Bảo Các, mình chỉ có một mình Thất Tín trông coi, có vẻ không ổn. Hiện tại thêm Liễu San tới đó giúp việc, lại cho cô ta một chỗ tu luyện an toàn, đúng là một công đôi việc.

Liễu San lại bị hù sợ. Cho dù cô ta chỉ là một tu sĩ Luyện Khí Kỳ, nhưng không có nghĩa là cô ta không biết Vạn Bảo Các. Sự phụ của mình kinh khủng thật, không những là đông gia ở đó, còn có 30% cổ phần Vạn Bảo Các nữa chứ.

Lâm Vân biết tu vị của Liễu San không cao. Nên dẫn theo cô ta tới Vạn Bảo Các ở phường thị Đông Lâm luôn. Dặn dò Thất Tín chiếu cố Liễu San, rồi mới dẫn theo Tĩnh Như rời khỏi phường thị Đông Lâm.

Lúc này Lâm Vân mới có thời gian hỏi Tĩnh Như vì sao lại luân lạc tới Khôn Truân Giới.

….

- Thật đúng là to gan lớn mật.

Nghe xong Tĩnh Như kể lại, Lâm Vân đã nổi lên sát khí. Tên chó chết Thổ Thất kia, không thể để cho y sống được.

- Em nói em bị đưa tới đây là vì một truyền tống trận phải không?

Lâm Vân chợt nhớ tới nguyên nhân vì sao Tĩnh Như ở đây. Hắn định thông qua Hỗn Độn Sơn Hà Đồ để đi qua kết giới rồi trở về Địa Cầu. Nhưng làm như vậy, hắn có thể bị trọng thương. Hơn nữa theo thông tin lấy được từ Vi Trân. Tu vị càng cao, bị cắn trả càng lớn.

Nếu đã có truyền tống trận, vậy thì không thể tốt hơn. Khi Tĩnh Như đưa Lâm Vân tới cây đại thụ lần trước, Lâm Vân liền thầm khen người bố trí truyền tống trận này thật thông minh. Nhưng Lâm Vân lại không hiểu, vì sao truyền tống trận ở núi Cửu Hoa lại không bí mật như vậy.

Bên trog cây đại thụ rất tối, nên Lâm Vân lấy một viên Dạ Minh Châu ra. Bên trong liền sáng lên một ánh sáng nhu hòa. Bởi vì Tĩnh Như đã từng tới đây quét dọn vài lần, nên trong này có vẻ sạch sẽ.

Tĩnh Như thì sửng sốt nhìn Dạ Minh Châu trong tay của Lâm Vân. Mấy năm trước nàng nghe nói Lâm Vân đã bán đấu giá một viên Dạ Minh Châu. Không ngờ hắn vẫn còn.

- Nếu em thích thì cầm lấy.

Lâm Vân đưa viên Dạ Minh Châu cho Tĩnh Như.

- Cảm ơn anh.

Tĩnh Như nhận lấy viên Dạ Minh Châu, nàng xác thực rất thích viên ngọc có ánh sáng nhu hòa này.

- Trong này còn có một cái tùi, không biết bên trong là cái gì?

Lâm Vân bỗng nhìn thấy một gói nhỏ ở trong thân cây. Trong cái gói đó có sự ba động của linh khí.

- À, đây là số linh thạch mà mấy năm qua em đã giúp anh tích cóp được. Nhưng hiện tại có lẽ nó đã không có tác dụng gì với anh rồi.

Tĩnh Như nhặt cái túi lên, vẻ mặt hơi hoảng hốt. Nàng không biết những thứ Lâm Vân cho Liễu San là những thứ gì. Nhưng nàng vẫn nghe nói qua về Trúc Cơ Đan và pháp bảo Thượng Phẩm. Số linh thạch mà nàng tiết kiêm mấy năm này, chắc cũng không mua được một góc của cái đó. Nên trong lòng nàng hơi mất mát.

Lâm Vân nhận lấy cái túi rồi cởi ra. Ở bên trong có hơn chín trăm viên linh thạch Hạ Phẩm, phát ra linh khí nhàn nhạt. Lâm Vân không biết nên nói cái gì. Hắn tùy tiện lấy một viên linh thạch Thượng Phẩm cũng quý giá hơn số linh thạch này mấy chục lần. Nhưng hơn chín trăm viên linh thạch Hạ Phẩm vẫn khiến Lâm Vân sững sờ.

## 448. Chương 371 (1): Đòi Nợ Phái Côn Luân

- Nghe nói các tu sĩ phải cần thứ này để tu luyện nên em mới tích cóp nó lại. Nhưng em biết hiện tại nó đã không có tác dụng gì với anh rồi.

Tĩnh Như thấy Lâm Vân chỉ nhìn túi linh thạch, không nói, thần sắc rất ảm đạm, cúi đầu nói nhỏ.

- Anh…

Lâm Vân giống như bị một thứ gì đó chắn ở ngực. Hắn có thể tưởng tượng, một tu sĩ Luyện Khí cấp thấp, sinh sống ở một nơi người ăn thịt người này. Mất năm năm thu thập gần nghìn viên linh thạch là điều không hề dễ dàng. Thậm chí ngay cả một cái túi đựng hoàn chỉnh cũng không có, mà chỉ là một cái túi tự may.

Trong đầu hắn hiện lên dáng vẻ mửng rỡ của Tĩnh Như khi mỗi lần kiếm được một viên linh thạch. Cả bộ dáng của nàng khi bảo vệ số linh thạch không bị người khác cướp mất. Mỗi viên linh thạch Hạ Phẩm này, đối với Lâm Vân mà nói, còn trân quý hơn mỗi viên linh thạch Cực Phẩm vô số lần.

Khó trách, Liễu San đã dạy Tĩnh Như công pháp Tu Chân, nhưng nàng ấy luyện năm năm vẫn chỉ là Luyện Khí tầng hai. Cũng khó trách một tu sĩ Luyện Khí tầng hai lại hay bị bắt nạt như vậy. Hóa ra tất cả là vi số linh thạch này.

- Cảm ơn em, số linh thạch này hữu dụng với anh. Anh sẽ giữ lại rồi chậm rãi dùng.

Lâm Vân cảm thấy, mỗi câu mỗi chữ nói ra sao mà gian nan.

Tĩnh Như nhe thấy Lâm Vân nói số linh thạch đó có tác dụng với hắn, mới nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng nàng cũng có thể trợ giúp Lâm Vân làm vài chuyện. Lúc trước nàng tới tập đoàn Vân Môn làm việc, chính là vì muốn giúp Lâm Vân làm gì đó. Nhưng lúc đó nàng vẫn cảm thấy mình không giúp được gì cho Lâm Vân. Hiện tại rốt cuộc có thể rồi. Chỉ là số linh thạch đó thực sự hữu dụng với Lâm Vân sao? Lúc trước mình nghe nói Trúc Cơ Đan rất đắt cơ mà?

- Tĩnh Như, em đi Miễn Biên là muốn giúp anh lấy đồ đạc phải không?

Hiện tại trái tim của Lâm Vân như bị bóp nghẹt, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

- Vâng, em muốn giúp anh làm vài chuyện. Còn có, còn có, nếu anh trở về, anh sẽ tới hỏi em. Nên em…

Tĩnh Như cúi đầu. Nàng không hề cảm thấy hối hận vì đã giúp Lâm Vân. Trong tích tắc nhìn thấy Lâm Vân, mọi ủy khuất đều đã biến mất.

- Tĩnh Như.

Lâm Vân nghẹn ngào gọi một tiếng, rồi bế nàng lên.

- Lâm Vân…

Tĩnh Như cũng gọi một tiếng, rồi ôm cổ Lâm Vân. Hai người không kìm nén nổi cảm xúc mà trao nhau một nụ hôn nồng nhiệt.

Tâm thần của Lâm Vân vì kích động, đôi tay đã luồn vào ngực của Tĩnh Như.

Hai người hôn nhau một lúc lâu nhưng vẫn chưa tách ra. Cả người Tĩnh Như đã mềm nhũn, nếu không có Lâm Vân ôm thì đã ngã xuống đất rồi.

Cuối cùng vẫn là Tĩnh Như tách đôi môi ẩm ướt ra trước, ánh mắt trong suốt nhìn Lâm Vân, nhẹ nhàng nói:

- Thân thể của em vốn là của anh.

Nói xog câu đó, Tĩnh Như e thẹn tựa đầu vào bả vai của Lâm Vân. Ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu còn vắt lên một màu đỏ nhàn nhạt.

Lâm Vân chợt hồi phục tinh thần. Hắn nghĩ tới Vũ Tích. Nếu bây làm chuyện đó với Tĩnh Như, thì hắn cảm thấy thật xin lỗi Vũ Tích.

Thấy một lúc lâu Lâm Vân không có động tác gì. Tĩnh Như ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Vân:

- Anh sao vậy?

- Tĩnh Như, anh từng nói với Vũ Tích. Có một ngày nào đó anh sẽ dẫn cô ấy tới mặt trăng rồi tổ chức một cuộc hôn lễ đẹp nhất. Đến lúc đó, em đi cùng anh nhé?

Lâm Vân cúi đầu, hôn Tĩnh Như một cái.

Tĩnh Như trầm mặc một lát. Nàng hiểu dụng tâm lương khổ của Lâm Vân. Anh ấy muốn nói rằng nếu mình để ý tới việc anh ấy có vợ, thì anh ấy sẽ không tùy tiện khiến mình chịu thiệt. Phỏng chừng còn có một nguyên nhân, anh ấy không muốn làm chuyện đó ở một nơi như vậy.

Dù thấy có chút tiếc nuối, nhưng sống vài năm trong thế giới Tu Chân, tâm trí của nàng đã được rộng mở rất nhiều. Mặc dù chỉ loanh quanh trong một phường thị nho nhỏ, nhưng nàng đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

- Vâng.

Tĩnh Như nhu thuận nằm trong ngực của Lâm Vân. Nàng cũng muốn một hôn lễ xinh đẹp giữa hai người. Bất kỳ một người phụ nữ nào đều có một giấc mộng như vậy. Cho dù Tĩnh Như rất yêu Lâm Vân, nhưng nàng cũng có tâm tư như thế.

- Em xuống đi, để anh xem truyền tống trận này một lát.

Lâm Vân nhẹ nhàng nói.

- Vâng…

Tĩnh Như đáp ứng nhưng vẫn ôm Lâm Vân không bỏ. Trong lòng nàng xấu hổ vô cùng. Bởi vì cả người nàng hiện tại đều mềm nhũn, không có cách nào đứng dậy.

Lâm Vân cũng thấy không đúng, vội vàng hỏi:

- Tĩnh Như, em làm sao thế?

- Anh là bại hoại…

- Sao bỗng nhiên nói xấu anh vậy?

- Bởi dều do anh làm hại.

- ….

Hai tiếng sau, Tĩnh Như thay một bộ váy mới, dáng vẻ càng thêm xinh đẹp. Rồi Lâm Vân dẫn theo Tĩnh Như rời khỏi cái thân cây.

- Tĩnh Như, anh vẫn chưa hiểu rõ cấu tạo của truyền tống trận kia. Xem ra chúng ta phải ở lại Khôn Truân Giới thêm một thời gian rồi. Để anh nghiên cứu mấy trận pháp trong thẻ ngọc xem thế nào.

- Vâng, em chỉ cần có anh ở bên cạnh là được.

- Ừ, hiện tại chúng ta đi tới tiên cảnh Côn Luân, anh có món nợ ở đó phải đòi.

Tiên cảnh Côn Luân, một trong mười đại tiên cảnh của Khôn Truân Giới.

- Đẹp quá.

Tĩnh Như nhìn khung cảnh đẹp như vẽ ở đây, không khỏi than một câu.

- Nếu em thích, thì anh cướp chỗ này cho em, cho em là trại chủ.

Lâm Vân cười hắc hắc nói.

- Cảnh đẹp như vậy, anh vừa nói, nó liền trở nên tục tằng rồi. Đúng là nhà giàu mới nổi mà.

Tĩnh Như cười mỉm.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Tĩnh Như nói thật đúng tim đen. Mình quả thật là nhà giàu mới nổi. Chỉ là công pháp mà mình sáng tạo kia quá mức nghịch thiên. Không biết có để lại tai họa ngầm gì không. Về sau phải nghiên cứu kỹ mới được.

Lâm Vân lấy một thanh trường thương ra. Đây là một thanh pháp bảo Cực Phẩm. Hiện tại Lâm Vân không có pháp bảo gì tốt, đành phải dùng cây trường thường lấy từ Vạn Bảo Các này. Hắn cảm thấy trường thương hợp với mình nhất. Nếu có điều kiện thì tự luyện chế ra một pháp bảo kiểu trường thương đỉnh cấp cho mình dùng cũng được.

Mấy tiếng rầm rầm kịch liệt vang lên. Một thương này của Lâm Vân đã khiến đại trận bảo vệ tiên cảnh Côn Luân cũng phải chấn động. Ngay lập tức có mât tên tu sĩ liền bay ra.

- Không biết vì sao đạo hữu lại muốn tấn công trận pháp bảo vệ của chúng tôi?

Nói chuyện là một đạo cô tuổi trung niên. Lâm Vân thấy đạo cô này có tu vị Nguyên Anh sơ kỳ. Mà đứng sau bà ta là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Dung mạo của cô ta không hề thua kém Tĩnh Như và Thẩm Uyên.

Ngoài ra còn có bảy tám tên tu sĩ. Trong đó có một tên Nguyên Anh Kỳ, số còn lại đều là tu sĩ Kết Đan. Ngay cả thiếu nữ xinh đẹp kia cũng là tu sĩ Kết Đan. Lâm Vân không khỏi thầm khen môn phái Côn Luân quả nhiên là một môn phái lớn. Tùy tiện đi ra cũng là đệ tử Kết Đan.

Cho dù ở đây có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức. Nhưng thần thức của Lâm Vân vẫn dễ đàng đi vào. Hắn biết tu sĩ cấp cao trong tiên cảnh Côn Luân không chỉ có vài người này.

## 449. Chương 371 (2): Đòi Nợ Phái Côn Luân

- Ta là Lâm Vân. Lão tổ Côn Luân của các ngươi nợ ta vài thứ, nên ta muốn đòi lại. Mau gọi lão tổ của các ngươi ra đây. Bằng không thì đừng trách ta không khách khí.

Lâm Vân lạnh lùng nói.

- Thì ra tiền bối chính là Lâm tiền bối. Không biết có thể mời tiền bối vào trong này ngồi một lúc được không?

Đạo cô trung niên nghe thấy là Lâm Vân, liền trở nên khách khí.

Lâm Vân cười ngạo ngễ. Vào thì vào, chẳng lẽ ta còn sợ các ngươi có Hồng Môn Yến. Nên hắn liền nắm tay của Tĩnh Như bước vào trận pháp. Đồng thời gia tăng khí thế, thuận miệng nói:

- Mời dẫn đường.

Vài tên tu sĩ Kết Đan thấy Lâm Vân kiêu ngạo như vậy, đang định đi lên ngăn cản. Nhưng bỗng nhiên bị một cỗ áp lực khổng lồ đè xuống. Mấy tên này liền lùi lại vài bước, phun ra máu tươi, sắc mặt đầy kinh hãi.

Thấy Lâm Vân lợi hại như vậy, sắc mặt hai tu sĩ Nguyên Anh càng thêm tái nhợt. Đang muốn nói chuyện thì Lâm Vân đã thu hồi khí thế. Đạo cô trung niên mới nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói:

- Cảm ơn tiền bối đã lưu tình.

Phái Côn Luân chẳng những có động Côn Hư, mà còn có cả điện Côn Hư.

Điện Côn Hư rất nổi tiếng trong thế giới Tu Chân. Thậm chí còn có truyền thuyết, điện Côn Hư vốn là một pháp bảo biến thành. Nhưng trải qua rất nhiều năm cố gắng, phái Côn Luân không có cách nào luyện hóa điện Côn Hư này. Cho nên bọn họ tưởng rằng lời đồn này là vô căn cứ.

Lâm Vân vừa dẫn Tĩnh Như đi theo đạo cô vào điện Côn Hư, cũng cảm thấy nơi này không giống bình thường. Có một khí tức xa xưa nào đó cứ luẩn quẩn trong đại điện. Khiến Lâm Vân thật không nói rõ ra được đó là cảm giác gì.

- Mời Lâm tiền bối và cô nương ngồi.

Đạo cô trung niên rất khách khí mời Lâm Vân và Tĩnh Như an vị. Trong lòng bà ta cũng không khỏi ngạc nhiên với tướng mạo của Tĩnh Như. Xung quanh cô ta còn có tiên khí. Chẳng lẽ cô ta đã uống tiên đan sao? Nhưng ngay lập tức bà ta đã vứt bỏ ý nghĩ đó. Điều này sao có thể xảy ra được.

Lâm Vân không nói chuyện, hắn muốn biết đạo cô này mời hắn vào đây làm gì. Tĩnh Như cũng không nói gì. Nàng thấy Lâm Vân ngồi xuống thì mới ngồi xuống theo. Rất nhanh đã có hai chén trà thơm ngát được đưa tới.

Thấy hai người Lâm Vân đã ngồi xuống, đạo cô trung niên mới mỉm cười nói:

- Vãn bối là môn chủ của Tây Phong thuộc phái Côn Luân, Nhất Huệ. Vị này là phó môn chủ Bắc Phong phái Côn Luân, Chiến Giang. Còn đây là đồ đệ của tôi, Niệm Tiêu.

Đạo cô trung niên chỉ về tên tu sĩ Nguyên Anh và cô gái đứng bên cạnh mình giới thiệu. Hai người này liền bước lên phía trước cúi chào Lâm Vân.

Niệm Tiêu? Lâm Vân không khỏi nhớ tới tên giả Niệm Vân mà Tĩnh Như dùng, liền quay sang cười với Tĩnh Như. Vừa vặn Tĩnh Như cũng nghĩ tới điểm ấy, trên mặt có chút ngượng ngùng. Nàng thấy Lâm Vân nhìn mình, liền cười một tiếng, trong mắt lộ vẻ ôn nhu.

Lâm Vân lại nhìn cô nàng tên Niệm Tiêu kia, trong lòng tự nhủ, cô ta thật xinhd đẹp. Chẳng lẽ cô ta cũng giống như Tĩnh Như, có một người bạn trại tên là Tiêu sao? Không biết khi cô ta gặp được người đó có làm những việc như mình và Tĩnh Như làm không? Lâm Vân nghĩ tới đây, liền tà ác cười.

Niệm Tiêu thấy Lâm Vân trẻ tuổi như vậy đã luyện tới tu vị Hóa Thần, trong lòng rất khiếp sợ. Cho dù không biết tuổi thật của hắn là bao nhiêu, nhưng nàng không khỏi bội phục Lâm Vân.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Vân và cô gái mỹ mạo ngồi bên cạnh kia mắt đi mày lại, không có một chút phong phạm của tiền bối nào, liền không khỏi xem nhẹ. Về sau lại nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân nhìn về phía mình đầy vẻ hèn mọn bỉ ổi, thì bắt đầu khinh bỉ. Nguyên lai người này là một tu sĩ thích hái hoa ghẹo cỏ. Ấn tượng đối với hắn đã rơi xuống vạn trượng.

Đồng thời cô ta cũng có cái nhìn xấu với Tĩnh Như. Mặc dù nữ nhân này rất đẹp, nhưng lại yêu mến nam nhân như thế. Chắc là vì tu vị của Lâm Vân cao, nên mới theo đuôi nịnh nọt.

Nhất Huệ thấy Lâm Vân khi nhìn về phía đồ đệ của mình thì đầy vẻ khác thường, liền âm thầm vui vẻ. Không khỏi ho khan một tiếng. Mặt Lâm Vân đỏ lên, thầm nói các ngươi đã hiểu lầm, ta không hèn mọn bỉ ổi như các ngươi nghĩ. Nhưng lời này sao có thể giải thích ra ngoài được. Đành phải nhìn Nhất Huệ hỏi:

- Không biết sư tổ của các ngươi có ở đây không. Hôm nay ta tới đây là muốn gặp y.

Nói xong câu đó, Lâm Vân đã trở lại vẻ bình tĩnh và lạnh lùng.

- Lâm tiền bối, mấy ngày trước Vương tổ sư đã đi ra ngoài du lịch rồi, đến hôm nay còn chưa về. Trước khi đi, tổ sư đã dặn dò chúng tôi, nếu Lâm tiền bối tới, thì không được chậm trễ. Còn mấy vị môn chủ và chưởng môn thì đang bế quan, không thể đi ra tiếp đón tiền bối được. Mong tiền bối rộng lượng bỏ quá cho.

Nhất Huệ tôn kính bẩm báo.

Cho dù Nhất Huệ đã khách khí như vậy, nhưng Lâm Vân vẫn nghe ra hàm ý trong đó. Một là ngoại trừ một môn chủ và phó môn chủ ở đây, các môn chủ khác đều đang bế quan. Thứ hai là lão tổ Côn Luân không dám gặp lại mình, chắc y có ý cúi đầu trước mình.

Bởi vì một lão tổ Nguyên Anh hậu kỳ như y, thì cần gì phải đi ra ngoài du lịch làm gì. Huống hồ mấy năm trước, bởi vì cưỡng chế phá vỡ kết giới, lão tổ Côn Luân đã bị trọng thương. Lâm Vân không tin thương thế của y đã khỏi hẳn. Cho dù có khỏi hoàn toàn đi chăng nữa, cũng không nên đi du lịch. Còn có, Lâm Vân không tin những người kia đang bế quan. Nói không chừng bọn chúng đang âm thầm bố trí cái gì đó ở phía sau.

Mà vô luận như thế nào, hắn không thể buông tha lão tổ Côn Luân kia. Bởi vì y đã từng tính kế giết cả nhà mình. Cho dù y có cúi đầu chịu thua đi chăng nữa, Lâm Vân cũng sẽ không buông tha.

Có thể khẳng định, nếu thực lực của mình yếu hơn y, thì sẽ bị lão tổ Côn Luân kia đánh cho xương cốt không còn.

Thấy Lâm Vân nghe xong chỉ cười lạnh không nói. Nhất Huệ không biết vì nguyên nhân gì Lâm Vân muốn tìm lão tổ của mình. Nhưng bà ta khẳng định đây không phải là chuyện tốt. Chắc hai người có ân oán gì đó, với địa vị của mình, sao có thể đi ra điều giải được.

Mà tổ sư vừa mới nghe nói vị Lâm tiền bối này đánh bại tu sĩ Hóa Thần, liền dặn dò mình. Nếu Lâm Vân tới thì nói cho hắn biết, ông ta đã rời khỏi phái Côn Luân. Điều này chứng tỏ lão tổ đã đắc tội Lâm tiền bối. Lại nghĩ tới chuyện mấy năm trước, phái Côn Luân đã truy nã Lâm Vân, Nhất Huệ đã đoán ra được bảy tám phần.

Bỗng nhiên bà ta hơi biết ơn vì Lâm Vân không giết lung tung người trong phái. Nếu như hắn là một tu sĩ ngoan độc, lại có tu vị cao như vậy, khẳng định sẽ giận chó đánh mèo. Có mấy môn phái có thể ngăn cản được lửa giận của tiền bối Hóa Thần cơ chứ? Nên bà ta rất kính nể với hành động quang minh lỗi lạc của Lâm Vân.

Nhưng Nhất Huệ lại hiểu lầm Lâm Vân. Ý định ban đầu của Lâm Vân chính là giết sạch phái Côn Luân. Nhưng chuyện xảy ra giữa hắn và Vi Trân đã khiến hắn thay đổi chủ ý.

## 450. Chương 371 (3): Đòi Nợ Phái Côn Luân

Một là vì phái Côn Luân là môn phái lớn nhất của Khôn Truân Giới, tiêu diệt hết bọn họ sẽ dẫn tới tu sĩ khác bất mãn. Hơn nữa mình còn có việc buôn bán ở Khôn Truân Giới. Làm vậy sẽ ảnh hưởng hoặc thậm chí không buôn bán gì được. Thứ hai là theo như lời của Vi Trân, có không ít môn phái trong mười ba môn phái lớn cũng có tu sĩ Hóa Thần. Nhưng những tu sĩ này rất ít ra mặt mà thôi. Một khi có liên quan tới sinh tử của môn phái đó, những lão già kia sao có thể làm ngơ được.

Vả lại những tu sĩ Hóa Thần đó đã sống ba tới bốn nghìn năm rồi. Nếu quả thật có mấy tu sĩ Hóa Thần ngăn cản hắn. Phỏng chừng hắn không thể chạy trốn, chứ nói gì là việc buôn bán ở đây.

Còn có một điều, Lâm Vân không muốn vì một mình lão tổ Côn Luân mà giận chó đánh mèo cả phái Côn Luân. Hiện tại thế giới Tu Chân ở Khôn Truân Giới đang giữ ở mức thăng bằng. Một khí một môn phái lớn như phái Côn Luân bị hủy diệt, nói không chừng sẽ dẫn tới dẫn tới cả giới Tu Chân rung động bất an. Như vậy không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ bị mất mạng.

Nhưng Lâm Vân không có ý buông tha lão tổ Côn Luân.

Lâm Vân không tin lão tổ Côn Luân đã rời khỏi nơi này. Có lẽ lão ta đang bố trí cái gì đó. Lúc mới tới nơi này, Lâm Vân còn tưởng rằng lão tổ Côn Luân không chịu được mất mặt, đi ra đấu tay đôi với mình. Thật không ngờ lão già đó lại làm con rùa đen rụt cổ. Xem ra chỉ có thể đợi lần sau, nếu thấy y đi một mình thì bắt lấy.

- Lâm tiền bối, trước khi lão tổ của chúng tôi rời đi đã giao vài thứ cho tôi. Ông ấy nói rằng lúc trước nợ ngài cái gì thì hiện tại trả lại cho tiền bối.

Nhất Huệ lấy một chiếc nhẫn ra, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Niệm Tiêu.

Niệm Tiêu biết sư phụ của mình cũng nhìn ra ánh mắt hèn mọn của Lâm tiền bối khi nhìn về phía mình. Nên khi sư phụ ra hiệu, cô ta liền hiểu dụng ý của sư phụ. Chỉ là nghe qua lời nói chuyện của sư phụ và Lâm tiền bối, thật không ngờ hắn lại có thù hận với phái Côn Luân. Chuyện năm năm trước môn phái của cô ta truy nã Lâm Vân, cô ta không chú ý lắm. Bởi vì lúc đó cô ta đang bế quan. Gần đây vì đã Kết Đan nên mới xuất quan mà thôi.

- Niệm Tiêu, lát nữa con đừng cự tuyệt ý của sư phụ. Việc này có quan hệ rất lớn tới sự sinh tử tồn vong của phái Côn Luân. Niệm Tiêu, sư phụ thật sự xin lỗi con. Ài…

Niệm Tiêu nghe thấy tiếng sư phụ truyền âm như vậy.

Lúc Nhất Huệ nhìn thấy một thương của Lâm Vân đánh vào đại trận bảo vệ, là biết Lâm Vân có thể muốn tiêu diệt cả phái Côn Luân. Tu vị của người này khó mà đo lường được. Không biêt vì sao lão tổ lại đắc tới với một tu sĩ Hóa Thần. Bà ta thực sự không hiểu.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Vân có vẻ có ý với Niệm Tiêu, bà ta âm thầm vui mừng. Nếu chỉ hy sinh một mình Niệm Tiêu mà cứu được cả phái Côn Luân, thì không gì tốt bằng. Hơn nữa, để cho Niệm Tiêu đi theo một tu sĩ Hóa Thần, cũng có cái lợi.

Biết được dụng ý của sư phụ, tuy Niệm Tiêu không muốn, nhưng cô ta vẫn cầm giới chị đi tới trước mặt của Lâm Vân, rồi hai tay nâng lên. Trong suy nghĩ của cô ta, mệnh lệnh của sư phụ là quan trọng nhất. Sư phụ chắc chắn sẽ không hại mình.

Niệm Tiêu nghĩ thầm, chắc tên tu sĩ hèn mọn bỉ ổi này nhất định sẽ mượn cơ hội chạm tay của mình. Nhưng vì không muốn cho hắn giận chó đánh mèo cả phái Côn Luân, nên đành phải nhẫn nhịn.

Lâm Vân nhìn giới chỉ được đưa tới trước mặt, liền biết lão tổ Côn Luân muốn dùng số tài sản này để mình bỏ qua cho y.

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Lão tổ Côn Luân này quả thực giảo hoạt như Hồ Ly vậy. Khôn Truân Giới rất rộng, nếu lão già kia muốn trốn hắn, Lâm Vân thật không có biện pháp tìm ra y. Cho dù y vẫn đang ở tiên cảnh Côn Luân, mình cũng không thể làm gì được. Trừ phi là diệt sạch phái Côn Luân.

Nếu chiếc nhẫn kia là để đền bù tổn thất, thì hắn không cần phải khách khí.

Lâm Vân duỗi tay ra, chiếc nhẫn tự đông rơi vào tay hắn.

Niệm Tiêu sững sờ, người này không có ý nắm tay mình à? Trong lòng cô ta đang nghĩ, không biết tí nữa sư phụ sẽ đưa ra yêu cầu gì? Lẽ nào ngoại trừ chiếc nhẫn kia ra, tên Lâm Vân này còn muốn yêu cầu khác sao?

Lâm Vân nhận lấy giới chỉ, cẩn thận nhìn một chút, trong lòng rất thỏa mãn.

Có mấy trăm cây linh thảo, còn có các tài liệu luyện khí quý hiếm và một vài thẻ ngọc dạy trận pháp. Xem ra phái Côn Luân cũng biết mình muốn nghiên cứu về trận pháp. Bên trong còn có hơn năm trăm nghìn linh thạch Thượng Phẩm. Nhưng không có pháp bảo nào cả. Đoán chừng lão tổ Côn Luân tưởng mình có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ rồi nên không cần pháp bảo khác.

Nhưng y lại không biết, thứ mà mình cần nhất bây giờ là pháp bảo. Tuy nhiên số tài sản này cũng không tồi. Có nhiều tài liệu luyện khí như vậy, hắn cũng có thể tự mình luyện chế vài món bảo bối tốt.

Thu hoạch lớn ở Vạn Bảo Các, tới phái Côn Luân cũng kiếm chác được không ít. Khiến Lâm Vân âm thầm hối hận, sao lúc trước mình không đắc tội thêm mấy môn phái. Làm cho bọn họ phát lệnh truy nã mình cơ chứ?

Không biết có nên tới phái Dao Hoa kia một chuyến hay không? Lâm Vân bắt đầu do dự. Vốn không có ý định đi. Nhưng nghĩ tới sắp có một khoản thu nhập khổng lồ, Lâm Vân định thay đổi chủ ý.

Nhất Huệ và tên tu sĩ Nguyên Anh kia thấy Lâm Vân cầm lấy chiếc nhẫn, trầm ngâm không nói, trên mặt còn biểu lộ kỳ quái. Không khỏi đều lo sợ bất an.

Chiến Giang nhìn biểu lộ âm tình bất định của Lâm Vân, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhất định không thể để cho hắn bất mãn được. Không biết vì sao sư muội Nhất Huệ lại chậm chạp không đề cập tới chuyện kia. Vì vậy vội vàng nói:

- Lâm tiền bối Niệm Tiêu là đệ tử giỏi nhất của phái Côn Luân chúng tôi, tính cách cũng rất hiền lành, thục đức. Mới chưa tới ba mươi tuổi đã Kết Đan rồi. Nếu Lâm tiền bối không chê, thì có thể thu con bé làm thiếp.

Niệm Tiêu nghe thấy vậy như bị ngũ lôi oanh kích. Thật không ngờ sư thúc lại muốn mình làm thiếp cho hắn. Phải làm sao bây giờ?

- Làm thiếp?

Lâm Vân ngạc nhiên. Tĩnh Như thì càng khó hiểu nhìn mấy người này. Đang yên đang lành tống một nữ nhân làm gì? Nhưng nàng nghĩ tới đây là Khôn Truân Giới, việc giết chóc cũng chẳng ai quản lý, nói gì tới việc tặng một người. Nên nàng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Nhất Huệ vốn suy ngĩ, nếu Lâm Vân coi trọng đồ vật bên trong giới chỉ, sẽ không gây phiền toái cho phái Côn Luân nữa. Cũng không cần phải để nghị Niệm Tiêu làm thiếp cho hắn. Đợi lát nữa hỏi ý của Niệm Tiêu xem. Nếu Niệm Tiêu nguyện ý, bà ta sẽ nhắc chuyện này với Lâm tiền bối. Dù sao Niệm Tiêu cũng là đệ tử mà bà ta yêu mến nhất.

Thật không ngờ Chiến sư huynh lại chủ động nhắc tới chuyện này. Nhưng Nhất Huệ lập tức biết ý của sư huynh. Bà ta âm thầm thở dài, không nói gì thêm. Dù sao cả phái Côn Luân đi lên cũng không ngăn cản được lửa giận của một tu sĩ Hóa Thần. Cho dù chặn được cũng là tổn thương nặng.

Nghĩ tới đây, Nhất Huệ nói:

- Đúng vậy, nếu Lâm tiền bối nguyện ý, tiểu đồ của tôi sẽ đi theo ngài.

Nói xong, bà ta nhìn Niệm Tiêu với vẻ đầy áy náy. Đáng nhẽ ra phải nói chuyện này trước cho con bé mới đúng.

## 451. Chương 372 (1): Trở Về Địa Cầu

Hiện tại đầu óc của Niệm Tiêu chỉ trống rỗng. Cô ta không ngờ mình lại bị coi như một công cụ hy sinh. Cho dù tên Lâm Vân kia không phải là một người xấu xí, nhưng ánh mắt của hắn quá hèn mọn bỉ ổi. Hơn nữa có vẻ như là hạng người háo sắc. Không biết đã làm hỏng đời bao nhiêu cô gái rồi. Quan trọng nhất là mình và hắn không có cảm tình gì, sao có thể sống với hắn được? Nói làm thiếp là dễ nghe, chứ nói trắng ra, mình chỉ là đồ chơi của hắn mà thôi.

Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cự tuyệt? Nhưng tu vị của mình mới chỉ là Kết Đan, làm gì có quyền cự tuyệt các tiền bối trước mặt cơ chứ? Còn nói cái gì đệ tử giỏi nhất. Kết quả không phải bị bán cho người khác sao? Niệm Tiêu không khỏi đau lòng muốn chết.

Lâm Vân đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng hắn chỉ mỉm cười. Hắn hoàn toàn không có ý muốn Niệm Tiêu làm thiếp cho mình. Ở Địa Cầu hắn còn rất nhiều khoản nợ tình chưa giải quyết. Nên không muốn gánh thêm rắc rối.

Từ việc Tĩnh Như vì mình mà vất vả tích cóp linh thạch trong năm năm, hắn đã quyết định không gây thêm nợ tình nữa. Một mình hắn làm sao có nhiều tình cảm để chia sẻ như vậy được. Mắt thấy tu vị đang ngày càng tăng cao, Lâm Vân càng không muốn tốn thời gian vào những việc khác.

Hắn không muốn phụ lòng những cô gái bên cạnh mình. Cũng không muốn kéo theo một khoản nợ tình nữa. Hắn là một người có quy tắc, không phải là hạng người ăn xong rồi bỏ.

Hắn đã quyết định, sau khi dàn xếp cho mấy người Vũ Tích xong, sẽ đi tìm bản đồ hành tinh. Hoặc bản đồ có vị trí của đại lục Thiên Hồng. Nếu có thể tìm được, chờ khi tu vị của mình lên tới năm sao màu bạc, tới các hành tinh sẽ không còn khó khăn nữa. Lúc đó sẽ tới đại lục Thiên Hồng đón Thanh Thanh, rồi dẫn mọi người tới một nơi có phong cảnh xinh đẹp rồi một lòng tu luyện. Cho đến khi cùng các cô ấy bay lên Tiên giới.

- Ha ha, tôi nghĩ hai vị đạo hữu đã hiểu lầm ý của tôi. Tôi đã có vợ rồi. Nếu lão tổ của các vị không ở đây, thì lần sau tôi sẽ quay lại. Cáo từ.

Nói xong, Lâm Vân nắm lấy tay của Tĩnh Như rồi rời đi. Đảo mắt đã biến mất khỏi tiên cảnh Côn Luân.

- Điều này…

Chiến Giang và Nhất Huệ đề sững sờ. Chẳng lẽ Lâm tiền bối chướng mắt Niệm Tiêu sao? Vì sao lúc đầu khi hắn nhìn Niệm Tiêu lại có ánh mắt kỳ quái, mang theo vài phần sắc lang như vậy? Mấy người này đâu biết rằng, lúc đó là Lâm Vân nhớ tới tình cảnh khi hắn gặp lại Tĩnh Như mới có ánh mắt như vậy.

Niệm Tiêu ngây ngốc đứng ở đó. Hắn rõ ràng không quan tâm tới mình? Lẽ nào mình lại kém cỏi như vậy? Một lúc trước cô ta còn lo lắng cho vận mệnh của mình. Nhưng khi tu sĩ Hóa Thần không muốn cô ta, thì cô ta lại cảm thấy rất không cam lòng và ủy khuất.

- Niệm Tiêu, con không sao chứ?

Nhất Huệ thấy đệ tử của mình không đúng.

- Con…

Niệm Tiêu bỗng nhiên ôm mặt khóc rồi chạy ra ngoài. Ngay cả làm một người thiếp cũng bị cự tuyệt, cô ta cảm thấy lưu lại đó chỉ tổ xấu mặt. Hai tu sĩ Nguyên Anh nhìn tu sĩ Kết Đan ủy khuất chạy đi, đều lắc đầu không biết nói gì. Đã là tu sĩ cấp cao rồi còn ủy mị như vậy.

- Lâm đại ca, sao anh không thu cô ấy làm thiếp?

Lâm Vân và Tĩnh Như rời đi đã được khá xa, Tĩnh Như mới đầy ý vị hỏi Lâm Vân.

Lâm Vân sửng sốt một lát, rồi thở dài không nói. Hắn thở dài không phải vì Niệm Tiêu, mà bởi vì hắn chợt phát hiện, nữ nhân bên mình hơi nhiều. Hắn còn không biết nên cự tuyệt như thế nào. Làm như vậy có đúng không? Chẳng những không công bằng với Vũ Tích, còn không công bằng với cả các cô gái khác.

Nhưng nhiều khi, hắn không thể cự tuyệt được. Ngoại trừ Mông Văn sinh tử không biết, hắn lại có Tĩnh Như. Huống hồ còn có Nhược Sương nữa chứ.

Lâm Vân đột nhiên cảm thấy đầy phiền não. Hắn có thể nói không thích Tĩnh Như sao? Khi nhìn thấy một túi đầy linh thạch Hạ Phẩm kia, trong lòng hắn đã có bóng dáng của nàng.

Giống như cảm thấy tâm sự của Lâm Vân, Tĩnh Như không hỏi thêm. Đối với nàng mà nói, chỉ cần được ở bên cạnh Lâm Vân là tốt rồi. Quan niệm mạnh được yếu thua trong Khôn Truân Giới đã khiến suy nghĩ của Tĩnh Như giải phóng rất nhiều. Nàng đã biết sinh mạng của con người yếu ớt như thế nào.

Chỉ là một phường thị nho nhỏ, mà hàng ngày đều có người bị giết chết. Ở đây so với một thế giới có pháp chế như Địa Cầu, thật sự là chênh lệnh quá lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng không dám rời đi phường thị. Mỗi lần Liễu San trở về, thì những người bạn đồng hành lại chết vài người. Nhân mạng ở thế giới này quả thực quá rẻ mạt.

Lúc trước Vũ Tích mời các cô tới căn phòng, thì nàng là người thứ nhất đi ra ngoài. Bởi vì nàng cảm thấy ủy khuất. Nhưng hiện tại nàng mới hiểu được, người ủy khuất không phải là nàng, mà là Vũ Tích. Nếu có thể quay ngược thời gian, nàng chắc chắn sẽ không đi ra ngoài. Nàng tin rằng, nếu Xung Hi và Cam Dao sống trong Khôn Truân Giới một khoản thời gian, hai người đó cũng nghĩ như mình vậy.

Chỉ khi mất đi những thứ quý giá nhất, hoặc khi ngươi rơi vào hoàn cảnh có thể giết bất cứ lúc nào. Thì có gì quan trọng bằng ở bên cạnh người mà ngươi yêu nhất? Trưởng thành phải cần một cái giá lớn. Nếu như mình luôn ở Địa Cầu, có lẽ tới lúc già, sẽ nhớ lại những chuyện tình yêu ngày xưa và hối hận. Nhưng khi chết đi, mình khẳng định sẽ không rõ mình làm sai cái gì. Hoặc là chỉ u oán người mình yêu nhất lại yêu người khác.

Nhược Sương là bạn thân nhất của mình, vì sao cậu ấy có thể ở lại căn phòng đó? Lẽ nào cậu ấy cũng hiểu ra được những điều này? Cậu ấy đã trải qua chuyện gì vậy nhỉ?

- Tĩnh Như, em suy nghĩ gì mà thất thần vậy?

Lâm Vân phá vỡ sự yên lặng.

- Em chỉ là nghĩ không muốn rời khỏi anh mà thôi.

Tĩnh Như không che dấu suy nghĩ của mình.

- Vậy thì em phải cố gắng tu luyện đấy. Công pháp mà Liễu San dạy cho em quá kém. Anh đã dặn dò Thất Tín giúp cô ấy tìm công pháp mới. Còn em thì tu luyện Tinh Hà Thần Quyết trước. Về sau anh sẽ tìm pháp quyết phù hợp cho em.

Lâm Vân vuốt tóc của Tĩnh Như. Dù không biết tại sao nàng lại thay đổi suy nghĩ như vậy, nhưng nếu nàng đã đồng ý theo mình, thì cũng không thể để cho tu vị của nàng ấy rớt lại quá xa.

Một ngày sau, Lâm Vân mở một cái động phủ ở một ngọn núi nhỏ có linh khí dày đặc. Đưa cho Tĩnh Như một cái giới chỉ, trong đó có vài ngàn linh thạch Thượng Phẩm. Rồi bố trí một trận pháp Tụ Linh, để cho Tĩnh Như một mình tu luyện. Hắn muốn nghiên cứu kỹ trận pháp để mở truyền tống trận.

Trong giới chỉ của phân thân lão tổ Côn Luân, chỉ có một ít đan dược Nguyên Anh và một ít linh thạch Thượng Phẩm. Nhưng trong giới chỉ của Chiêm Việt lại có không ít thứ tốt. Một trăm nghìn linh thạch Thượng Phẩm, rất nhiều linh thảo và đan dược. Một cái lò luyện đan màu tím. Một vài thẻ ngọc luyện đan. Còn có một cái thẻ ngọc mà hắn không mở được cấm chế. Phỏng chừng Chiêm Việt cũng không mở nó ra được. Chỉ là không biết y lấy được nó từ chỗ nào.

Thi ra Chiêm Việt là một Luyện Đan Sư. Cái lò luyện đan màu tím này có phẩm chất không tồi. Mình dùng nó luyện đan cũng được.

## 452. Chương 372 (2): Trở Về Địa Cầu

Lại lấy cái thẻ ngọc ở núi tuyết Misimi ra xem. Lâm Vân đã nhìn qua một lần, đó là thẻ ngọc luyện đan. Nhưng có vẻ như không trọn vẹn. Phía sau cái thẻ ngọc này có ghi mười hai pháp quyết mở đan và thu đan. Đây là những kiến thức mà Lâm Vân đang cần nhất.

Lấy Tứ Thập Cửu Trận và thẻ ngọc trao đổi được với Thẩm Uyên. Bỏ Tứ Thập Cửu Trận sang một biên, cầm cái thẻ ngọc mà Thẩm Uyên nói rằng chỉ có tu sĩ Hóa Thần Kỳ mới có thể mở cấm chế ra được. Hiện tại Lâm Vân cảm giác tu vị của mình tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Không biết có thể mở thẻ ngọc ra được không?

Thẻ ngọc này quả nhiên có cấm chế. Lâm Vân cẩn thận hóa giải cấm chế, nhưng qua mấy tiếng, hắn chỉ có thể mở được một phần nhỏ.

Nhưng một phần nhỏ này cũng giúp Lâm Vân hiểu ra, đây không phải là thẻ ngọc trận pháp, mà là một thẻ ngọc luyện khí. Phía trước lộ ra hai chữ to Diễn Nhất, là biết liền quan tới luyện khí rồi. Lâm Vân không nghiên cứu sâu về luyện khí cho lắm, nhưng hắn cũng biết bên trong thẻ ngọc này là một môn pháp quyết luyện khí không tầm thường.

Vì sao một thẻ ngọc luyện khí lại bị Thẩm Uyên nói rằng thẻ ngọc trận pháp. Chẳng lẽ cô ta hiểu lầm sao? Mà hai cái tên Diễn Nhất và Tứ Thập Cửu Trận kia, sao lại giống như vậy? Chẳng lẽ chúng có liên hệ gì đó?

Lâm Vân nghĩ không ra, cũng chẳng muốn nghĩ thêm. Nhìn thẻ ngọc luyện khí, hắn có cảm giác về sau muốn luyện chế pháp bảo, có thể tham khảo cái thẻ ngọc này.

Thu hồi thẻ ngọc luyện khí, Lâm Vân cầm trận giản của Tứ Thập Cửu Trận lên. Vừa nghiên cứu được một lúc thì Tĩnh Như đã gọi hắn ra ăn cơm.

Lâm Vân hơi sửng sốt. Đúng là đã lâu rồi hắn còn chưa có thứ gì vào bụng. Nên quên mất Tĩnh Như cũng phải ăn uống. Trong lòng có chút hổ thẹn.

Mấy con cá đã được Tĩnh Như nướng xong rồi để một bên. Lâm Vân nhìn khuôn mặt dính đầy tro của Tĩnh Như, trong lòng rất áy náy. Liền kéo nàng vào lòng rồi hôn thật sâu. Một lúc sau, Tĩnh Như mới đẩy Lâm Vân ra, khuôn mặt ửng hồng, trách móc Lâm Vân:

- Anh không ăn thì để em ăn. Em đang chết đói đây.

Cả ngày rồi Tĩnh Như còn chưa có gì vào bụng, nên khó trách là đói. Sau khi ăn xong mấy con cá nướng, Lâm Vân lại đi săn mấy con thỏ, rồi nướng sẵn để đấy. Phòng khi Tĩnh Như đói bụng phải tự đi kiếm ăn.

Một tuần sau, Lâm Vân cuối cùng mới hiểu rõ nguyên nhân vì sao không thể khởi động truyền tống trận. Trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng.

Thì ra muốn khởi động truyền tống trận cần phải có hai viên linh thạch Thượng Phẩm. Cái truyền tống trận ở núi Cửu Hoa kia lúc đầu đã đặt sẵn mấy viên linh thạch Thượng Phẩm trong cái rãnh bên ngoài rồi.

Sở dĩ Vũ Đình khởi động được truyền tống trận kia, là vì hai viên linh thạch Hạ Phẩm mà nàng cho vào đã kích thích số linh thạch Thượng Phẩm dự bị. Hai viên linh thạch Hạ Phẩm kia nhiều nhất chỉ có tác dụng châm lửa mà thôi. Khi linh thạch Thượng Phẩm bị dùng hết, thì năng lượng của nó cũng cạn. Cho nên Lâm Vân đương nhiên không thể khởi động nó lại được nữa. Nếu như lúc ấy Lâm Vân có linh thạch Thượng Phẩm thì đã khởi động được truyền tống trận rồi. Mà truyền tống trận ở núi Miễn Biên kia chắc cũng được khởi động như vậy

Lâm Vân hao tâm tổn trí tìm các trận giản, nghiên cứu mất một thời gian, cuối cùng đưa ra kết quả, là chỉ cần hai viên linh thạch Thượng Phẩm là đủ. Khiến cho hắn không khỏi buồn bực vô cùng.

Thấy Lâm Vân buồn bực như vậy, Tĩnh Như hơi có chút buồn cười. Lúc này nàng cảm thấy Lâm Vân như một đứa bé vậy.

- Thôi, dù sao có thêm kiến thức cũng là chuyện tốt. Chúng ta nhanh trở về đi. Rời khỏi nhà vài năm rồi, chắc cha mẹ em rất lo lắng.

Nói xong, đôi mắt của Tĩnh Như trở nên đỏ. Xa nhà nhiều năm như vậy, hiện tại nàng rất bức thiết muốn gặp lại cha mẹ.

Lâm Vân cũng rất nhớ gia đình và vợ của mình.

Dẫn theo Tĩnh Như trở lại khu rừng. Khu rừng này không lớn, được chia làm nhiều mảng nhỏ, ở giữa là quan đạo rộng rãi. Mỗi mảng chỉ chiếm mấy trăm mét vuông. Khó trách truyền tống trận ở chỗ này lâu như vậy, không có ai phát hiện ra.

Lâm Vân vừa để hai viên linh thạch Thượng Phẩm vào truyền tống trận, thì truyền tống trận đã phát ra một ánh sáng chói mắt bao phủ cả Tĩnh Như và Lâm Vân. Hai người lập tức trở về Miễn Biên.

- Rốt cuộc đã trở lại.

Tĩnh Như nhìn cái hang mà mình đã trốn, không khỏi thổn thức.

Lâm Vân kiểm tra bốn phí rồi mới dẫn Tĩnh Như ra ngoài. Cửa hang năm đó đã bị chặn, không biết đã xảy ra chuyện gì.

- Làm sao ra ngoài bây giờ?

Tĩnh Như nhìn cửa hang bị chắn lo lắng hỏi.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng:

- Lẽ nào em đã quên anh có thể bay sao? Chỗ kia còn một cái cửa thông ra vách núi còn gì.

Lúc này Tĩnh Như mới phản ứng. Dù ở thế giới Tu Chân vài năm rồi, nhưng nàng vẫn không thích ứng hoàn toàn cuộc sống ở đó.

Lâm Vân ôm Tĩnh Như bay lên vách đá, lông mày bỗng nhíu lại.

- Sao vậy?

Tĩnh Như liền hỏi.

- Hình như chỗ này đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Mặt đất rất gồ ghề, cũng không nhìn thấy tên Ảnh Vương kia đâu cả.

Thần thức của Lâm Vân đã phóng ra xung quanh, nhưng không nhìn thấy Ảnh Vương.

Ngày đó Tĩnh Như chạy trốn trong đêm, nên không rõ địa hình ở nơi này lắm. Chỉ có thể nhớ đại khái phương hướng mà thôi.

- Nhưng anh lại phát hiện tên bằng hữu của Ảnh Vương mà em đã miêu tả Gã này có vẻ sống rất thoải mái. Chúng ta đi xem tên khốn kiếp kia thôi.

Thần thức của Lâm Vân lại quét tới một tòa kiến trúc được xây dựng kiên cố như một tòa thành vậy. Ở bên trong có một người giống hệt như lời Tĩnh Như miêu tả, đôi mắt hình tam giác, có hai vết sẹo ở cằm, đang ngồi ở đó.

Người này rất biết hường thụ. Ở bên cạnh là một thiếu phụ cực kỳ xinh đẹp, trong ngực còn ôm một cô gái có làn da trắng như tuyết. Bàn tay thì không ngừng vân vê ngực của cô ta. Một người thanh niên trẻ tuổi bị đánh cho bầm dập đang nằm giữa đại sảnh. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, đảo mắt đã xuất hiện trong căn phòng lớn kia.

- Ngươi có vẻ rất sướng phải không?

Lâm Vân lạnh lùng nói.

Mấy năm trước, bởi vì phòng ngừa Sát Thần đến đòi nợ, Thổ Thất đã cho xây dựng một tòa nhà cực kỳ kiên cố này. Từ đó đến giờ, y sống rất là tiêu dao tự tại.

Tiếng nói đột ngột của Lâm Vân đã khiến y cả kinh. Đang muốn chửi mắng tên nào cho người này vào, thì bỗng nhìn thấy Tĩnh Như đứng ở bên cạnh Lâm Vân, hai mắt liền trở nên phát sáng.

Năm đó khi nhìn thấy cô gái này, đã khiến y bứt rứt không yên. Không có lúc nào là không nhớ tới cô ta. Không ngờ hôm nay cô ta lại xuất hiện ở trước mặt mình.

Không biết là tên đàn em nào khôn khéo như vậy. Rất hiểu mình nghĩ gì. Tí nữa phải thưởng lớn mới được.

- Ngươi là ai?

Thổ Thất nhìn Lâm Vân hỏi.

- Ta là ai ngươi không cần qan tâm. Ta tới đây là thu vài món nợ.

Ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lạnh lẽo. Hắn quyết định không để cho tên khốn kiếp này chết thoải mái.

- Là ai cho hắn vào đây, người đâu, bắt hắn lại, rồi cắt đứt hai chân của hắn cho ta. Con mẹ nó chứ, dám nói chuyện với ta như vậy.

Thái độ của Lâm Vân khiến Thổ Thất rất tức giận. Bàn tay càng nắm chặt,, khiến cô gái kia đau đến chảy nước mắt.

## 453. Chương 373 (1): Chiến Tranh Thế Giới

Bốn tên thủ hạ nghe thấy Thổ Thất ra lệnh, liền không chút do dự xông tới. Lâm Vân không quay đầu lại, chỉ vung tay phóng ra Tinh Đao. Bốn người kia không rên lên một tiếng, đã đứt thành vài đoạn, chết không thể chết hơn.

Mấy năm này Tĩnh Như đã thấy rất nhiều tranh đấu bên trong phường thị. Cũng thấy rất nhiều người chết, nên không cảm thấy có gì không thoải mái, chỉ là không muốn xem mà thôi.

- Ngươi…

Thổ Thất rốt cuộc biến sắc. Sự lợi hại của người này đã vượt quá tưởng tượng của y. Đang muốn rút súng lục ra, thì bỗng phát hiện mình không thể nhúc nhích được tay chân.

Một tiếng chuông inh ỏi vanng lên. Đảo mắt đã có hơn bốn mươi tên thủ hạ cầm đủ loại vũ khí, kể cả súng tự động lao vào căn phòng.

Lâm Vân cũng chẳng muốn nhiều lời. Liền phóng ra Tinh Vũ. Hơn bốn mươi tên đều ôm cổ họng, ngã vật xuống tắt thở. Lại một chùm Tử Hỏa phóng tới. Tất cả bọn chúng đều biến thành một đồng tro bụi, chồng chất tại một góc phòng. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị.

Sắc mặt của Thổ Thất đã trắng bệch. Người kia là ai vậy? Thần tiên sao? Hay là kỳ nhân dị sĩ? Bỗng nhiên y nhớ tới những điều Ảnh Vương nói năm đó. Liền kinh hãi kêu lên:

- Ngươi, ngươi, ngươi chính là Lâm Vân, đã tiêu diệt cả Hắc Thủ Băng Đao phải không?

Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống:

- Đã biết danh tiếng của ta mà còn dám động vào người thân của ta. Lá gan của ngươi quả thật không nhỏ.

Trong lòng Thổ Thất đã chìm xuống đáy cốc. Mấy năm trước vì đắc tội Lâm Vân y còn nơm nớp lo sợ. Nhưng một mực không thấy ai tìm đến mình, chỉ có vài người trong quân đội đi tới đây tìm cô gái kia mà thôi. Y còn tưởng rằng vài năm trôi qua, sẽ bình yên vô sự. Nhưng thật không ngờ, điều gì đã đến sẽ đến.

Cô gái nằm trong ngực Thổ Thất đã run rẩy té xuống mặt đất. Cô ta đã bao giờ nhìn thấy thủ đoạn giết người kinh khủng như vậy đâu.

Vạn nương tử ngồi bên cạnh Thổ Thất cũng kinh hãi vô cùng. Cô ta sợ Lâm Vân không thua kém gì Thổ Thất, bởi vì cô ta chính là người báo cáo việc Tĩnh Như tới chỗ của Ảnh Vương.

- Tôi…Tôi thực sự không biết đó là người của tiền bối. Tôi…

Cả đời Thổ Thất đã giết vô só người. Nhưng đối mặt với một người lợi hại như Lâm Vân, y biết mình còn không bằng một con kiến. Nên mới nói một câu, hàm răng đã run cầm cập.

- Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi chết vô cùng thoải mái. À, mà Ảnh Vương có phải đã bị ngươi giết rồi phải không?

Sắc mặt Lâm Vân trầm xuống, những lời nói ra khiến Thổ Thất kinh hồn táng đảm.

- Không phải là tôi, là Vạn nương tử giết. Nếu không phải năm đó do Vạn nương tử mật báo, thì tôi đã không làm như vậy rồi.

Thổ Thất nghĩ ra được kẻ chết thay, liền nói chuyện trôi chảy.

- Tên khốn kiếp này. Lão nương đã làm bao nhiêu việc cho ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại bán đứng lão nương.

Vạn nương tử thấy Thổ Thất không do dự bán rẻ mình, không khỏi chửi ầm lên.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Bố trí một trận pháp bao bọc Thổ Thất và Vạn nương tử. Rồi phóng một ngọn Tinh Hỏa vào đó.

- A a…

Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lâm Vân giống như không nghe thấy vậy, chỉ nhìn cô gái đang run rẩy kia nói:

- Tên khốn kiếp kia xây dựng tòa nhà này lúc nào? Vì sao y muốn xây dựng nó?

Thổ Thất hoảng sợ nhìn ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt cơ thể mình. Cả người y đau đớn như bị hàng vạn con côn trùng cắn vậy. Nhưng đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo. Cho nên y chỉ có thể trơ mất nhìn tay chân của mình biến thành tro bụi. Loại giày vò này khiến y không thể chịu được. Muốn ngất đi, lại không có cách nào ngất. Khủng bố còn hơn mười tám tầng địa ngục.

Thổ Thất ngẩng đầu nhìn Vạn nương tử đã biến mất. Y không khỏi hò hét. Vì sao, vì sao cô ta lại chết thoải mái hơn mình. Trời ạ, mau để cho tôi chết đi. Thật hối hận, chỉ vì mê đắm sắc dục, mà mình đã xúc phạm tới nữ nhân của Lâm Vân. A…

Lâm Vân thấy cô gái này run rẩy không nói lên lời, liền vung tay đẩy cô ta ra ngoài rồi nói:

- Cô đi đi.

Lại phóng thần thức kiểm tra, không khỏi nhíu mày. Không ngờ tên khốn kiếp kia làm cả việc mua bán phụ nữ. Trong tầng hầm rõ ràng giam giữ hơn hai mươi cô gái. Bên cạnh còn có một phòng chứa súng ống và thuốc phiện. Xem ra tên khốn kiếp này đã bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền rồi. Lẽ nào không có ai ở đây quản y sao?

Lâm Vân đi tới tầng hầm, mở cánh cửa rồi nói:

- Các cô rời khỏi đây đi. Số tài sản ở đây các cô cứ thoải mái mà lấy. Tên khốn kiếp kia đã bị tôi giết. Mà các cô phải rời khỏi đây nhanh đấy. Bởi vì tôi muốn đốt trụi chỗ này.

Một lúc lâu, những người kia mới hiểu là mình được cứu. Liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ngay cả một câu cảm ơn cũng quên.

- Cảm ơn anh.

Một cô gái khi đi qua Lâm Vân, liền nói.

Lâm Vân vừa nhìn cô gái này liền biết cô ta hóa trang. Cũng thật không ngờ là một người quen.

- Đã lâu rồi không gặp.

Lâm Vân mỉm cười nói với cô ta.

- Anh quen tôi à?

Trương Tuyền thật không ngờ, mình đã hóa trang rồi mà vẫn bị nhận ra.

- Đương nhiên, nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau.

Lâm Vân đã sớm quên những chuyện năm đó. Cho dù Trương Tuyền đã lừa hắn. Nhưng ở địa vị của cô ta, làm thế cũng không có gì sai.

- Bốn lần?

Trương Tuyền sững sờ. Trong lòng tự nhủ, hình như chỉ có hai lần mà thôi, lấy đâu ra bốn lần? Lẽ nào hắn đã biết cái gì?

- Lần đầu là lúc tôi đi tìm việc. Lúc đó cô còn rất khách sáo với tôi.

Lâm Vân vừa nói vậy, khuôn mặt của Trương Tuyền liền đỏ lên. Đây là việc mà cô ta hối hận nhất. Chỉ vì hiểu sai mà khiến công ty mất đi một thiên tài. Lúc hắn chán nản nhất, mình lại không biết thuê hắn. Cô ta suy nghĩ, nếu như lúc đó mình thuê hắn, thì hắn hiện tại sẽ như thế nào? Mình hiện tại sẽ như thế nào?

- Lần thứ hai là cô theo dõi tôi. Cô đi theo người của Lý gia.

Lâm Vân vừa dứt lời, Trương Tuyền đã cả kinh, vội vàng hỏi:

- Lúc đó anh cũng biết à?

- Tất nhiên. Lần thứ ba là tôi đã cứu cô thoát khỏi đám hải tặc. Nhưng lúc đó cô không những không cảm ơn tôi còn cố gắng núp đi. Chẳng lẽ tôi đáng sợ như vậy sao?

Lâm Vân tự giễu cười.

Trương Tuyền ngây ngẩn cả người. Thì ra lần đó hắn đã biết mình. Lúc ấy cô ta còn lo lắng hắn sẽ giết người diệt khẩu. Trương Tuyền không khỏi hổ thẹn. Từ đầu đến cuối cô ta đều không tin Lâm Vân, kết quả thì sao, lần nào cũng được hắn cứu. Xem ra mình và hắn thật sự có duyên. Hôm nay hẳn là lần thứ tư mà hắn nói.

Trương Tuyền nhìn Tĩnh Như, không khỏi sửng sốt. Không phải vợ của Lâm Vân là Hàn Vũ Tích sao? Mà vì sao hắn luôn quen với mỹ nữ vậy nhỉ?

- Mà cô bị bắt vào đây kiểu gì vậy?

Lâm Vân kỳ quái hỏi. Lẽ ra một thành phần tri thức như Trương Tuyền, sẽ không phải là đối tượng mua bán của Thổ Thất mới đúng.

- Tôi chạy nạn tới đây thì bị bắt.

Trương Tuyền thở dài. Mình đi khắp nơi du lịch không phải vì có liên quan tới người này sao. Nếu không là vì hắn, thì nói không chừng mình vẫn làm việc cho công ty điện tử Ái Đạt rồi.

- Chạy nạn?

Lâm Vân kinh ngạc lặp lại. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một đám phế tích, thì trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

- Đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Vân khẩn trương nhìn Trương Tuyền rồi hỏi.

Trương Tuyền nhìn ánh mắt hỏi thăm của Lâm Vân, không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ hắn không biết những chuyện xảy ra gần đây sao? Điều này sao có thể? Chuyện này đã lan ra cả Thế giới rồi mà?

- À, gần đây tôi luôn sống ở trong rừng rậm hoang sơ nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Lâm Vân thấy vẻ mặt của Trương Tuyền lộ vẻ kỳ quái, liền tranh thủ thời gian giải thích.

## 454. Chương 373 (2): Chiến Tranh Thế Giới

Trương Tuyền nghe vậy mới thở phào một cái. Như vậy mới hợp lý chứ. Dù sao xảy ra chuyên lớn như vậy, làm sao có thể không biết được. Vẫn hơi khó hiểu Lâm Vân ẩn cư trong rừng sâu làm gì, nhưng cô ta cũng biết không tốt hỏi.

- Bởi vì đang có chiến tranh thế giới lần thứ ba. Rất nhiều quốc gia đều bị diệt vong. Nghe nói, bọn chúng đã đánh tới quốc gia của chúng ta…

Trương Tuyền còn chưa dứt lời, Tĩnh Như đã ngẹn ngào kêu lên.

- Cái gì?

Tĩnh Như nghe thấy là chiến tranh thế giới lần thứ ba, còn lan tới Hoa Quốc, tron lòng rất khiếp sợ.

Lâm Vân mỉm cười. Với thế cục của thế giới bây giờ, làm sao có thể phát sinh chiến tranh thế giới lần thứ ba cơ chứ. Trong này khẳng định có nguyên nhân gì đó.

- Mười quốc gia của Châu Âu đã liên kết thành một liên minh gọi là Kỷ Minh. Bọn họ đã liên tục tiêu diệt vài quốc gia. Nghe nói những khu vực mà bị liên minh đó xâm lấn, đều không thể nhận được tín hiệu gì cả. Cho nên mọi người đều không biết những quốc gia đó đã xảy ra chuyện gì.

- Tuần trước nước Mĩ đã bắn vài tên lửa đạn đạo tới đó. Nhưng lại vô duyên vô cớ bay trở về căn cứ của nước Mĩ. Hiện tại cả thế giới đều rơi vào khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Nghe nói Liên Hợp Quốc đang thành lập lại hội liên hiệp đặc công để chống lại Kỷ Minh. Tôi xem TV nên biết được những thông tin này. Còn tình huống cụ thể thì tôi không biết.

Trương Tuyền nói xong, thần sắc có chút mê man.

- Ủa, vậy vì sao cô lại bị tập kích? Còn nói bọn chúng đã đánh tới quốc gia của chúng ta?

Lâm Vân biết sự tình khẳng định không đơn giản như bề ngoài. Nhưng lại khó hiểu với việc Trương Tuyền bị tập kích vẫn có thể thoát được tính mạng. Kỷ Minh kia đã lợi hại như vậy, làm sao còn để người thoát?

- Tôi cùng vài người bạn đi du lịch ở Vân Nam. Thì bị một đội quân che mặt tập kích. Lúc ấy còn nghe thấy tiếng nổ mạnh và tiếng súng rất kịch liệt nữa. Tuy nhiên, hiện tại nhớ lại, đám người đó chắc không phải là người của Kỷ Minh. Nghe nói người của Kỷ Minh có một loại vũ khí rất tiên tiến. Giống như là đĩa bay vậy, có thể phóng ra ánh sáng mạnh. Còn đám kia chỉ là dùng vũ khí bình thường.

Trương Tuyền kể xong liền im lặng. Ánh mắt của Lâm Vân thì co rút lại. Hắn đã hiểu nguyên nhân trong đó. Chắc chắn những người ngoài hành tinh kia đã tới Trái Đất và chiếm lĩnh các quốc gia. Tự lập thành một tổ chức tên là Kỷ Minh.

Chỉ có khoa học kỹ thuật vượt bậc, bọn chúng mới có thể chiếm lĩnh các quốc gia mà không để lộ thông tin ra ngoài và không cho người khác xâm nhập. Nhưng đám người tập kích Trương Tuyền, có lẽ là một đám đục nước béo cò. Nói không chừng còn là người của tên Thổ Thất kia.

Lâm Vân nhìn Trương Tuyền, lại nhìn hai cô gái đứng ở bên cạnh Trường Tuyền, hỏi tiếp:

- Lúc tôi dùng kính viễn vọng thì nhìn thấy một thành phố hoang tàn ở gần đây. Hơn nữa còn có rất nhiều cái hố lỗ chỗ. Chuyện gì xảy ra ở đó vậy?

Trương Tuyền còn chưa lên tiếng,, thì một cô gái ở đằng sau đã nói:

- Cách đây nửa tháng, một vật thể bay hình tròn đã bay qua thành phố Ngạn Châu. Rồi bị quân đội của Ngạn Châu phát hiện. Về sau thì phát sinh một trân chiến lớn. Cuối cùng thì Ngạn Châu trở nên hoang tàn như vậy.

Lâm Vân vừa nghe, trong lòng liền giận dữ. Những người trong Kỷ Minh kia thật là hung ác. Lại có thể chiếm tận giết tuyệt như vậy, ngay cả dân chúng cũng không buông tha. Oan có đầu, nợ có chủ, nhưng những người này căn bản không hỏi lý do, đã giết hàng loạt rồi. Nhất định bọn chúng muốn độc chiếm tài nguyên trên Trái Đất.

Kỷ Minh, không biết là hành tinh nào.

Lâm Vân nghĩ bụng, thời gian thành lập của Kỷ Minh hẳn là không dài. Bởi nếu là dài thì bọn chúng đã chiếm lĩnh cả Trái Đất rồi.

- Các cô có tính toán gì không?

Lâm Vân nhìn thấy ba người hỏi.

- Tôi sẽ trở lại Phần Giang. Cảm ơn anh đã hai lần cứu tôi.

Hiện tại Trương Tuyền cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy năm nay mặc dù đã thỏa lòng mong ước, đi du lịch khắp cả nước. Nhưng hiện giờ nàng đã thấy mệt mỏi.

- Cần tôi đưa cô trở về không?

Lâm Vân hỏi.

- Không cần đâu. Chỗ này cách Côn Minh không xa. Mấy người chúng tôi sẽ tới Côn Minh trước. Tôi đi đây, tạm biệt. Nếu có thời gian tới Phần Giang, thì tôi mời anh ăn cơm.

Trương Tuyền cười nói với Lâm Vân. Rồi dẫn theo hai người kia rời đi.

- Lâm Vân,, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Mặc dù Tĩnh Như biết bản lĩnh của Lâm Vân rất lớn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi đối với những thứ không biết.

- Anh muốn tới rừng rậm Amazon một chuyến. Em đi cùng anh nhé.

Lâm Vân nghĩ bụng. Những người kia biết được sự quan trọng của Huyền Ngưng Hàn Thủy trong hang động, chứng tỏ bọn chúng cũng có người Tu Chân. Hoặc là bọn chúng làm việc cho một đám người Tu Chân nào đó.

Tĩnh Như đương nhiên đồng ý đi theo Lâm Vân. Còn cách Amazon một đoạn xa, thần thức của Lâm Vân đã phát hiện ra sự thay đổi ở nơi này. Không chỉ nói là hàn đầm, ngay cả hòn đảo nhỏ cũng bị san bằng. Trở thành một khu căn cứ màu trắng.

Đây khẳng định là một trụ sở của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon rồi. Lâm Vân giận dữ, ngoài việc hắn được lợi từ số nước trong ‘Đầm Huyền Tiên’ kia ra.Ở trong đó còn có di tích của vị tiền bối mà hắn coi trọng như sư phụ của mình vậy. Không ngờ chỗ đó lại bị những tên khốn kiếp này san bằng.

Không giết hết bọn chúng, không thể giải hết mối hận trong lòng Lâm Vân. Cho dù Lâm Vân không phải là của Trái Đất, nhưng người thân và vợ của đều ở nơi này. Hơn nữa khi hắn sống lại, hắn một mực sinh hoạt ở đây. Cho nên hắn vẫn có cảm giác gắn bó với nó. Vả lại những tên khốn kiếp này rõ ràng biến Ngạn Châu thành phế tích. Lại nghĩ tới ‘Đầm Huyền Tiên’ sẽ không còn. Lửa giận trong lòng Lâm Vân đã đốt hừng hực.

Bỗng nhiên, mấy trăm chùm sáng bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đây có lẽ là chùm ánh sáng mà Trương Tuyền đã nhắc tới lúc trước.

Thứ ánh sáng này có là gì so với Thiên Diễm ở tuyệt cảnh Thiên Diễm? Lâm Vân lập tức tạo một vòng Tinh Mang bảo hộ. Ánh sáng đó đánh trúng vào Tinh Mang, chỉ vang lên tiếng lốp bốp, còn vòng bảo hộ thì không bị gì cả. Uy lực của những chùm ánh sáng này vẫn yếu hơn cái xích màu xanh của Vi Trân nhiều lắm.

Lâm Vân cười ha hả, khẽ quát lên một tiếng:

- Tinh Bạo.

Hai tai giơ lên, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ lớn. Căn cứ màu trắng ở phía dưới lập tức bị phá vỡ giống như có một trận gió lạnh cắt qua vậy.

Vô số tên mặc áo dên bị nổ văng ra ngoài. Những tên còn chưa bị chết liền lấy vũ khí, bắn ra ánh sáng về phía Lâm Vân.

Đồng thời, một vật thể bay hình tròn bay ra từ căn cứ màu trắng. Nó có vẻ như muốn chạy trốn.

Vật thể bay này giống hệt với vật thể bay mà Lâm Vân đuổi theo trong vũ trụ lúc trước. Điều này càng thêm xác định bọn chúng là cùng một nhóm người. Lâm Vân liền duỗi tay ra, Tinh Bạo lập tức đuổi theo.

Oanh một tiếng, vật thể hình tròn đã nổ tung, ngay cả mảnh vụn cũng không có.

Nghĩ tới lúc trước mỉnh phải vất vả đuổi theo vật này. Nhưng hiện tại mình chỉ cần vung tay là giải quyết. Lâm Vân không khỏi cảm thán thế sự thay đổi quá nhanh.

Lâm Vân không chút lưu tình chút nào. Trong nháy mắt, căn cứ màu trắng kia đã biến thành phế tích. Vô số tên mặc áo đen bị Lâm Vân thiêu đốt thành tro.

Kiểm tra thấy không có tên nào trốn thoát, Lâm Vân liền dẫn theo Tĩnh Như bay trở về Yên Kinh. Hắn muốn hỏi lão gia tử rốt cuộc là việc gì xảy ra.

Từ rừng rậm Amazon tới Yên Kinh, với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

## 455. Chương 374: Gặp Lại Mông Văn

“Vũ Tích?”

Lâm Vân sững sờ. Vừa tới Yên Kinh hắn đã trông thấy Vũ Tích đứng ở cửa căn biệt thự. Nàng đứng yên lặng ở đó giống như một hòn vọng phu vậy. Tốc độ của Lâm Vân rất nhanh, không biết vì sao Vũ Tích vẫn biết được là hắn về.

Lâm Vân vừa hạ xuống, Vũ Tích đã không chế không nổi tâm tình, liền lao vào ngực của Lâm Vân. Mỗi đêm Vũ Tích đều đứng ở cửa chờ một lúc lâu. Nàng nghĩ Lâm Vân trở về, nàng có thể thấy được ngày. Một ngày lại hai ngày, một năm rồi lại hai năm. Nhưng nàng không ngờ hôm nay Lâm Vân đã thực sự trở về. Nàng liền không nghĩ ngợi gì cả, lập tức lao vào ngực của hắn.

Liễu San cũng đã xuống tầng. Nàng nhìn thấy Vũ Tích và Lâm Vân ôm nhau, hai mắt đỏ lên, tranh thủ thời gian kéo tay Tĩnh Như đứng sang một bên. Không ngừng hỏi han Tĩnh Như.

Mặc dù Lâm Vân biết Vũ Tích sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng hiện tại được ôm lấy nàng, hắn mới thực sự yên tâm. Giơ tay lau nước mắt hộ Vũ Tích rồi hỏi:

- Vũ Tích, không phải em bị truyền tống trận đưa đi sao? Sao có thể trở về được? Mà em gầy đi đấy. Ủa, em đã luyện thành Trúc Cơ rồi?

Chuyện vui liên tiếp tới. Vũ Tích không những đã trở lại, tu vị còn tăng tới Trúc Cơ nữa.

- Em sao thế?

Lâm Vân thấy sự lo lắng trong mắt của vợ, liền vội vàng hỏi.

- Chúng ta vào nhà rồi nói chuyện.

Vũ Tích và Lâm Vân vào nhà, nhưng nàng vẫn ôm chặt tay của hắn, không muốn bỏ ra.

- Nhược Sương, em cũng trở lại rồi à. Thật là tốt quá. Chúng ta cùng vào nhà thôi.

Lâm Vân nhìn Nhược Sương đứng một bên nhìn mình, trong lòng có chút áy náy.

Nhược Sương thấy Lâm Vân cuối cùng đã nhớ tới mình, cái mũi hơi cay cay.

- A, anh trai, anh trở về rồi.

Tiếng kinh hỉ của Lâm Hinh vang lên từ cửa. Mặc dù nàng biết mỗi lần rời khỏi nhà, anh trai mình sẽ đi rất lâu. Nhưng lần này thực sự quá dài. Đã gần sáu năm rồi.

- Ừ, anh về rồi đây. Ủa, Lâm Hinh, em cũng bắt đầu tu luyện rồi à?

Lúc này Lâm Vân mới phát hiện Lâm Hinh đã luyện tới Luyện Khí tầng năm. Con bé tu luyện nhanh như vậy chắc có liên quan tới tảng đá kia.

- Vâng, chị dâu dạy em đấy.

Lâm Hinh được gặp lại anh trai liền rất cao hứng. Nàng cũng đã quên luôn việc bất mãn vì sao anh ấy không dạy mình tu luyện từ sớm.

Lâm Vân âm thầm kỳ quái. Hắn không tin việc bất kỳ người nào cũng có linh căn. Nhưng vì sao các cô gái xung quanh mình, như Nhược Sương, Tĩnh Như, thậm chí cả em gái mình đều có thể tu luyện vậy? Thật là khó hiểu.

Hà Anh và mẹ Vũ Tích cũng vội vàng đi xuống. Lâm Vân đi ra ngoài đã nhiều năm rôi, lần này trở về, mọi người trong nhà đều vui mừng. Liên tục hỏi han tình hình của Lâm Vân trong mấy năm nay, còn hỏi hắn đã đi nơi nào. Lâm Vân chỉ nói qua loa, chứ hắn làm sao có thể nói mình bị nhốt ở trong Khôn Truân Giới được. Việc này vượt quá mức tưởng tượng của hai người.

Mấy năm qua, đây là lần đầu tiên cả nhà ăn chung một bữa cơm đoàn viên. Thậm chí còn có thêm hai người Nhược Sương và Tĩnh Như.

Cơm nước xong, mọi người cũng biết Lâm Vân và Vũ Tích có nhiều lời muốn nói. Nên không quấy rầy hai người.

- Vũ Tích, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho anh biết. Mà Vũ Đình đâu?

Lâm Vân thấy hai người đã trở lại, nhưng không thấy Vũ Đình ở đây. Không biết có phải vì mẹ của Vũ Tích ở đây nên Vũ Đình không tới hay không?

- Ngày đó, trước khi bị truyền tống trận mang đi, em nghe lời căn dặn của anh, đã tạo một vòng bảo hộ bảo vệ Nhược Sương và Vũ Đình.

Vũ Tích nhớ lại những lại chuyện lúc đó, trong lòng vẫn hồi hộp.

Liên tục vang lên những tiếng nổ mạnh, khiến ba người đều choáng váng. Khi ba người tỉnh lại,, thì phát hiện chỗ mình nằm không còn là cái hang động kia nữa rồi.

Mặc dù ba người được vòng bảo hộ của Vũ Tích bảo vệ, nhưng tu vị của Vũ Tích mới chỉ là Luyện Khí tầng bảy. Cùng lúc bảo vệ ba người, thì có chút lực bất tòng tâm. Nên khi ba người bị rơi xuống, đều phun ra một ngụm máu tươi.

- Chị, chúng ta bị làm sao vậy?

Vũ Đình không hiểu chuyện gì xảy ra.

Vũ Tích thở dài. Lúc này không phải là lúc trách cứ Vũ Đình, chỉ đành phải giải thích:

- Cái bàn đá lúc trước là truyền tống trận. Nếu bỏ linh thạch vào đó thì nó sẽ khởi động. Vì vậy chúng ta mới bị đưa tới nơi này.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Vũ Đình cuối cùng mới biết mình phạm vào sai lầm. Chỉ có thể đáng thương nhìn Nhược Sương và chị của mình. Nàng không biết nên làm gì cho phải.

- Chị cũng không biết phải làm gì. Lâm Vân đã bảo chúng ta chờ anh ấy. Vậy thì chúng ta cứ ở chỗ này chờ. Anh ấy nhất định sẽ tới.

Hiện tại Vũ Tích không có bất kỳ biện pháp nào cả, chỉ có thể an ủi Vũ Đình như vậy.

- Ủa, chỗ này có vẻ như là một đại điện. Xung quanh còn có hai truyền tống trận nữa chứ. Cộng thêm cái của chúng ta là ba cái. Hai người nhìn xem có đúng không?

Nhược Sương cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Thì phát hiện ba người tới một cung điện cực lớn.

- Mông Văn?

Vũ Tích bỗng nhìn thấy Mông Văn nằm hôn mê bất tỉnh ở một góc của cung điện. Trong lòng vừa mừng vừa sợ, thật không ngờ Mông Văn cũng bị đưa tới đây.

- Đúng là chị Văn rồi.

Nhược Sương cũng đã nhìn thấy Mông Văn.

- Chị không sao chứ chị Văn?

Vũ Tích lắc lắc Mông Văn. Nhưng nàng ấy vẫn hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt có màu xanh nhạt, thoạt nhìn rất khó coi.

- Chị Văn hình như bị trúng độc. Nếu có một viên đan dược kia thì tốt.

Vũ Tích thở dài một tiếng. Viên Tiên Nhan Đan cuối cùng nàng đã đưa cho Vũ Đình uống mất rồi. Tiên Nhan Đan không những có tác dụng bài xuất tạp chất trong cơ thể, mà còn có thể bài trừ được cả chất độc nữa.

- Vũ Tích, có phải chị cần đan dược này phải không?

Nhược Sương lấy một viên Tiên Nhan Đan ra hỏi.

- Sao em vẫn còn một viên? Lần trước chị đưa em chưa uống à?

Vũ Tích kỳ quái nhìn Nhược Sương.

- Lần trước anh Lâm Vân còn đưa em một viên. Em còn chưa kịp giải thích, thì chị đã kéo anh ấy hỏi việc kia rồi. Cho nên em vẫn giữ viên đan dược đó.

Nhược Sương định nói với Vũ Tích về viên đan dược này từ sớm. Nhưng xảy ra chuyện truyền tống trận, nên còn chưa kịp giải thích.

Tiên Nhan Đan vừa bỏ vào miệng của Mông Văn, lập tức tan ra. Nhưng Mông Văn vẫn hôn mê bất tỉnh, mà màu xanh trên khuôn mặt vẫn còn.

- Chị Vũ Tích, em phát hiện ra một điều kỳ quái. Chị Văn bị ép nhảy xuống núi đã được hơn một tuần. Nhưng thấy cơ thể của chị ấy không phải kiệt sức vì đói. Không biết chị ấy đã xảy ra chuyện gì?

Liễu Nhược Sương nói xong, đầy nghi hoặc nhìn Vũ Tích.

Vũ Tích cũng cảm thấy khó hiểu.

- Chị ấy tỉnh rồi kia.

Vũ Đình kêu lên một tiếng, giống như thấy một việc gì rất đáng sợ vậy.

Vũ Tích và Nhược Sương vội vàng nhìn lại. Thì bỗng trông thấy hai mắt của Mông Văn lộ ra vẻ yêu dị, rất là dọa người. Nhưng đảo mắt, vẻ yêu dị đã biến trở thành mê man và giày vò. Rồi Mông Văn lại nhắm mắt lại, nặng nề ngủ say.

- Chị ấy bị sao thế nhỉ?

Nhược Sương cũng thấy Mông Văn có chút không đúng.

## 456. Chương 375: Đoạt Xá

- Chị không biết. Hình như…

Vũ Tích không dám nói ra. Mông Văn giống như bị linh hồn khác xâm nhập vào vậy. Nhưng chuyện như vậy nói ra thật rợn người.

Vũ Tích nghĩ nghĩ, thử phóng thần trí của mình xâm nhập vào trong đầu của Mông Văn. Bỗng nhiên một cảm giác kịch liệt tấn công về phía Vũ Tích. Vũ Tích liền phun ra một ngụm máu tươi.

Mông Văn kêu lên một tiếng, màu xanh trên khuôn mặt nhạt đi không ít.

Nhưng Nhược Sương và Vũ Đình đang lo lắng hỏi han Vũ Đình, nên không để ý tới biến hóa của Mông Văn.

- Chị không sao chứ?

Vũ Đình thấy chị của mình phun ra máu, trong lòng rất sốt ruột.

- Chị không sao. Chỉ là bị tinh thần của chị Văn công kích nên bị thương mà thôi.

Vũ Tích vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy khi thần trí của nàng tiến vào đầu của Mông Văn, thì ngay lập tức bị phản kích.

Nhìn Mông Văn vẫn một mực hôn mê, ba người Vũ Tích thật không có biện pháp gì cả.

Một ngày sau, ba người tìm tòi một vòng, nhưng không phát hiện ra cửa ra vào của đại điện. Mà vách tường ở đây cực kỳ rắn chắc. Xem ra ba người bị nhốt ở trong này.

- Chị, sao anh rể còn chưa đến? Liệu có phải truyền tống trận kia đã xảy ra chuyện gì rồi không?

Vũ Đình chờ lâu nên có chút sốt ruột. Mặc dù trong Tinh Giới của Vũ Tích có rất nhiều đồ ăn, nhưng không khí trong đại điện này rất âm trầm. Khiến người ta không khỏi hoảng hốt.

- Chuyện này tất cả do em mà ra. Chắc Lâm Vân còn chưa nghĩ ra biện pháp tới đây…

Vũ Tích liếc Vũ Đình một cái. Hơi bất mãn với tính cách xao động của cô em gái. Nếu không vì sự hấp tấp đó, thì ba người đã không ở đây rồi.

Biết là mình làm sai, nên Vũ Đình không dám nói thêm.

- Anh Lâm Vân đến rồi kia.

Nhược Sương bỗng nhìn thấy một vòng ánh sáng xuất hiện trên một cái truyền tống trận. Căn cứ vào kinh nghiệm của ba người, có người bị truyền tống trận mang đi mới có ánh sáng như vậy.

- Không phải là truyền tống trận đã mang chúng ta đi.

Vũ Tích tinh mắt hơn. Nàng đã phát hiện cái truyền tống trận đó không phải là cái đưa ba người tới đây.

Ánh sáng vừa tắt, thì có một mỹ phụ hơn ba mươi tuổi và một nam tử râu ngắn hơn bốn mươi tuổi đi ra truyền tống trận.

- Ủa, chỗ này cũng có người cơ à? Mà còn nhiều hơn một truyền tống trận nữa chứ?

Mỹ phụ kia ngạc nhiên nói.

- Xem ra truyền tống trận mới này vừa mới tống bốn cô nàng kia tới. Truyền tống trận này thiết kế bí mật thật. Chỉ xuất hiện khi đưa người tới mà thôi. Người thiết kế truyền tống trận này có lẽ là một cao nhân.

Tên nam tử râu ngắn nói.

- Chà, toàn là mỹ nữ. Các cô có phải được truyền tống trận kia đưa tới hay không?

Mỹ phụ đi tới trước mặt Vũ Tích rồi hỏi. Trong lòng cô ta rất kinh ngạc với dung mạo của Vũ Tích.

Mấy người Vũ Tích đều rất mờ mịt. Các cô nghe không hiểu hai người này nói gì.

Mỹ phụ giống như hiểu ra cái gì đó, liền vung tay tạo vài chùm ánh sáng bắn vào đầu ba người. Trong đầu ba người Vũ Tích lập tức xuất hiện những kiến thức gì đó. Hiện tại ba người đã hiểu mỹ phụ kia nói gì.

- Bị đoạt xá?

Mỹ phụ và ba người Vũ Tích còn đang nói chuyện, nam tử râu ngắn đã phát hiện Mông Văn nằm trên mặt đất. Liền cau mày nói.

Trong lòng Vũ Tích cả kinh. Nàng chợt nhớ tới trong thẻ ngọc mà Lâm Vân đưa cho nàng có nói tới việc đoạt xá. Nghĩ tới tình cảnh của Mông Văn, nàng liền đi tới trước mặt nam tử râu ngắn kia, thỉnh cầu:

- Mong tiền bối cứu Mông Văn một mạng.

Người nam tử nhìn thoáng qua mỹ phụ rồi gật đầu. Mỹ phụ kia liền nắm lấy cổ tay của Mông Văn, rồi nhắm mắt suy nghĩ.

Mỹ phụ này đồng ý trợ giúp Mông Văn bởi vì Mông Văn không phải là người Tu Chân, mà đoạt xá kia vẫn không thể đoạt được. Chứng tỏ người đoạt xá đó không phải là một nhân vật lợi hại.

Nhưng thần niệm của cô ta vừa mới chui vào người của Mông Văn, thì phát hiện suy nghĩ của mình thật quá sai lầm. Tu vị của người đoạt xá rõ ràng không thấp. Thậm chí còn không thua gì tu vị của cô ta. Chì là do tàn hồn lưu lại thời gian quá lâu, nên đã yếu ớt không chịu nổi. Sở dĩ đến tây bây giờ còn chưa đoạt được, là vì người đoạt xá muốn mượn linh hồn của Mông Văn để dưỡng thương.

Mỹ phụ với mới xâm nhập vào ý thức của Mông Văn, thì người đoạt xá kia, do được nuôi dưỡng trong một thời gian ngắn,, nên đã bắt đầu khôi phục. Vì vậy hai người xảy ra một cuộc tranh đấu về thần niệm.

Nhìn thấy lông mày của mỹ phụ nhăn lại, mà thân thể của Mông Văn không ngừng run rẩy, nam tử râu ngắn liền biết gặp phải phiền toái. Ông ta vội vàng nắm lấy cổ tay của mỹ phụ, muốn trợ giúp cô ta một tay.

Quả nhiên, nhờ có nam tử kia giúp đỡ, hai người rất nhanh phân ra thắng bại. Một cái bóng đen như than chì chui ra từ cơ thể của Mông Văn, rồi phát ra tiếng the thé của người già:

- Ta và các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi lại gây chiến với ta…

- Hừ, không oán không cừu? Lẽ nào cô gái mà bị ngươi đoạt xá có oán có thù với ngươi rồi?

Nam tử râu ngắn vừa nói vừa phóng một ngọn lửa tới cái bóng. Cái bóng đen kia liền mờ đi rất nhiều.

- Các ngươi thật ác độc. Ta đã đợi hơn hai nghìn năm rồi. Lúc sắp tan biến thì gặp được cô gái kia. Lẽ nào các ngươi chỉ vì một người phàm, mà muốn đẩy ta vào chỗ chết?

Cái bóng kia càng ngày càng nhạt, nó không cam lòng kêu lên. Nhưng tiếng nói đã nhỏ hơn rất nhiều.

Vũ Tích thấy cái bóng này ác độc như vậy, liền không chút nghĩ ngợi cũng phóng một ngọn lửa tới. Cái bóng vốn đã như đèn cạn dầu, không còn năng lượng để duy trì. Nên ngọn lửa của Vũ Tích rất yếu, cũng đủ khiến nó bị tổn thương nặng.

Vũ Tích rất hận nó suýt nữa giết Mông Văn, liền không ngừng phóng hỏa cầu tới. Cuối cùng thì cái bóng kia vì không chịu nổi đã bị tiêu tán trong đại điện.

Thấy đã tiêu diệt được tác nhân gây hại cho Mông Văn, Vũ Tích và Nhược Sương đều đi lên cúi người cảm ơn đôi nam nữ này.

Nam tử râu ngắn khoát tay nói:

- Cô bé kia chỉ còn cách số chết một đường. Nếu không phải được uống đan dược, thì đã tiêu vong rồi.

Vũ Tích thấy vậy, liền cầu mong hai người chữa trị cho Mông Văn.

- Cho dù cô không nói, tôi cũng cứu cô ấy.

Mỹ phụ trung niên cười một tiếng, rồi lấy một viên đan dược bỏ vào miệng của Mông Văn.

Không biết cô ta cho Mông Văn uống thuốc gì, Mông Văn rõ ràng tỉnh lại. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, thì cơ thể coi như được hồi phục.

- Chị Văn, chị đã tỉnh rồi à.

Vũ Tích và Nhược Sương thấy Mông Văn đã tỉnh, trong lòng rất cao hứng.

- Vũ Tích, Nhược Sương, sao các em lại ở đây?

Mông Văn nhìn hai người Vũ Tích mà không hiểu ra sao. Giọng nói vẫn còn suy yếu.

- Bọn em đi tìm chị, nhưng về sau do không cẩn thận mới bị truyền tống trận đưa tới đây.

Nhược Sương nói.

- Truyền tống trận?

Mông Văn lặp lại ba chữ này, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ.

- Chị không sao chứ?

Vũ Tích lo lắng hỏi.

## 457. Chương 376 (1): Chính Thức Làm Vợ

Vẻ hoảng sợ trên mặt Mông Văn vẫn chưa thối lui. Một lúc lâu sau, khi Nhược Sương vỗ nhẹ vào lưng thì nàng mới khôi phục một ít:

- Ngày đó, khi chị nhảy xuống vách núi thì rơi vào một cây tùng ở dưới. Nhưng bỗng nhiên chị lại bị một lực hút rất lớn hút vào trong cái hang núi. Trong mơ hồ, chị cảm thấy như có một cái bóng chui vào đầu mình.

- Sau đó cái bóng kia bắt đầu không chế hành vi của chị. Lúc đầu chị còn chưa biết. Về sau khi biết rồi, thì chị bắt đầu tranh đoạt quyền kiểm soát với cái bóng kia. Lúc đó chỉ rất sợ hãi, không biết vì sao mình lại bị thế. Qua một lúc thật lâu, đang lúc chị cảm thấy mình sắp chết, thì chị bỗng nhiên lấy được ý thức. Rồi cái bóng kia chui ra khói ý thức của chị…

Mông Văn nói xong, thân thể vẫn còn run vì sợ hãi.

- Chị Văn, chị đã được hai vị tiền bối này cứu. Cái bóng kia đã bị hai tiền bối đẩy ra ngoài và chết rồi. Hiện tại chị đã được tự do.

Vũ Tích vội vàng chỉ về hướng mỹ phụ và nam tử râu ngắn, nói.

Mông Văn vừa nghe Vũ Tích nói vậy, tuy còn chưa hết bàng hoàng, nhưng vẫn đứng lên cảm ơn hai người.

- Tôi thấy bốn người các cô đều có tiên căn. Cụ thể là tiên căn gì, tôi không biết nói ra như thế nào. Chỉ biết là nót tốt hơn linh căn của người phàm rất nhiều. Tuy không biết bốn người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bốn người có nguyện ý bái tôi làm thầy không? Tôi có thể khiến bốn người trở thành thần tiên.

Mỹ phụ nhìn bốn người Vũ Tích, hỏi.

- Thần tiên?

Mông Văn sững sờ.

Nhưng Vũ Tích và Nhược Sương không có cảm giác lạ lẫm gì. Vũ Đình cũng đi theo hai người lâu như vậy, mặc dù còn chưa tu luyện, nhưng cũng biết một ít. Nên không sững sờ như Mông Văn.

- Đúng vậy, thần tiên có thể bay lên trời, chui xuống đất, có thể tùy tâm sở dục. (Làm mọi việc theo ý mình).

Người nam tử râu ngắn nói.

- Tôi không muốn làm thần tiên, tôi chỉ muốn gặp anh rể của tôi mà thôi.

Vũ Đình vội vàng nói.

- Tôi đã có chồng rồi, nên tôi muốn ở cùng với anh ấy. Thực xin lỗi vì không thể thành đệ tử của tiền bối được.

Vũ Tích cũng tỏ thái độ.

Nhược Sương thì chỉ lắc đầu, đứng đằng sau của Vũ Tích.

Mỹ phụ trung niên nói:

- Thực ra hai người đã tu luyện một loại công pháp khác. Mặc dù hai người có tiên căn, nhưng cũng không thể làm đệ tử của tôi được.

Cô ta vừa nói vừa chỉ về Vũ Tích và Nhược Sương.

Sau đó hướng Vũ Đình và Mông Văn nói:

- Hai cô thì khác, hai cô còn chưa tu luyện công pháp gì cả. Có thể bái tôi làm thầy.

Mông Văn nhìn Vũ Tích và Nhược Sương, trong lòng có chút đau khổ. Mối thù của nàng đã được báo, mặc dù nàng chưa hoàn toàn báo đáp được Lâm Vân, nhưng nàng cũng giúp hắn thành lập tập đoàn Vân Môn. Nhưng yêu hắn thì sao chứ, nữ nhân bên hắn nhiều lắm. Mình có tính là cái gì?

Nếu không phải vì Lâm Vân thì nàng đã không đi du lịch khắp nơi rồi. Hôm nay được vị tiền bối kia cứu, gia nhập vào môn phái của cô ta cũng không sao cả.

Nghĩ tới đây, Mông Văn liền cúi người thi lễ với mỹ phụ:

- Mông Văn nguyện ý bái tiền bối làm thầy.

Mỹ phụ trung niên thấy Mông Văn đồng ý, rất là cao hứng. Liền tranh thủ đỡ Mông Văn lên, rồi đeo giúp Mông Văn một cái giới chỉ vào tay:

- Thứ này tặng cho con.

- Chị Văn, chị…

Ba người Vũ Tích thấy Mông Văn muốn bái một người xa lạ làm thầy, đều kinh ngạc. Nhưng Vũ Tích bỗng hiểu ra điều gì đó, chỉ thầm than một tiếng. Chuyện về tình cảm, nàng không có cách nào hỗ trợ.

- Chỉ có con thôi à? Tiểu cô nương kia, cô tên là gì?

Mỹ phụ trung niên mỉm cười nhìn Vũ Đình.

- Tôi là Hàn Vũ Đình. Nhưng tôi không muốn bái tiền bối làm thấy. Tôi chỉ muốn bái anh rể làm thầy mà thôi. Anh rể của tôi lợi hại hơn hai tiền bối nhiều lắm.

Vũ Đình không chút do dự cự tuyệt.

Mỹ phụ nghe vậy bật cười:

- Lợi hại hai chúng tôi? Cô có biết tu vị của chúng tôi thế nào không? Cô và anh rể của cô đều là người của thế giới phàm nhân, việc Tu Chân không đơn giản như cô nghĩ đâu. Cho nên cô phải nghĩ kỹ, nếu bỏ qua, lần sau sẽ không có cơ hội tốt như vậy.

Ở trong mắt của mỹ phụ kia, anh rể của Vũ Đình nhiều nhất chỉ là Trúc Cơ Kỳ mà thôi.

- Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi không muốn bái tiền bối làm thầy.

Vũ Đình kiên định nói.

- Ài, tôi còn đang nghĩ, nếu cô bái tôi làm thầy, tôi sẽ tặng cho các cô mấy viên linh thạch Thượng Phẩm. Để cho hai cô gái kia khởi động truyền tống trận rời đi. Nếu cô không muốn thì thôi. Chúng tôi đi đây. Chỗ này đôi khi hàng trăm năm cũng không có người tới. Nên đừng trách tôi đã không nhắc nhở các cô.

Nói tới đây, mỹ phụ nắm lấy tay của Mông Văn, muốn rời đi.

- Sư phụ.

Mông Văn nghe thấy mấy trăm năm cũng chưa chắc có người tới đây, liền vội vàng muốn thỉnh cầu sư phụ cứu ba người Vũ Tích.

“ Không phải lo lắng, sư phụ sẽ cứu ba người đó. Sư phụ chỉ muốn thu cô gái kia làm đồ đệ mà thôi.”

Mỹ phụ truyền âm vào tai Mông Văn.

- Tiền bối, tôi nguyện ý làm đệ tử của ngài. Chỉ cầu ngài cho chúng tôi vài viên linh thạch, để cho hai người em của tôi được trở về.

Vũ Đình thấy mỹ phụ kia muốn đi, liền đi lên phía trước cầu tình.

- Không được, cô đã tu luyện công pháp khác rồi. Mặc dù tư chất của cô là tốt nhất, nhưng không thể được.

Mỹ phụ vội vàng nói.

- Sư phụ, con nguyện ý bái ngài làm thầy. Cầu sư phụ ban cho hai chị của con mấy viên linh thạch.

Hàn Vũ Đình cuối cùng ý thức được sự tình nghiêm trọng. Vội vàng đi tới trước mặt người mỹ phụ trung niên, rồi cung kính nói.

Mỹ phụ trung niên nghe Vũ Đình nói vậy, thản nhiên cười:

- Con đừng khóc, đây là việc vui sao phải khóc. Đợi khi tu vị của con tăng cao, thì con có thể tùy lúc trở về thăm anh rể của con.

- A, thật không?

Vũ Đình nghe thấy mình có thể tùy lúc trở về gặp anh rể, lập tức lộ vẻ kinh hỉ.

- Đương nhiên là thật, ta lừa con làm gì?

Mỹ phụ kéo tay của Vũ Đình rồi đưa vài viên linh thạch Thượng Phẩm cho Vũ Tích. Sau đó thì dẫn theo Mông Văn và Vũ Đình rất nhanh biến mất trong truyền tống trận kia.

Lâm Vân nghe xong Vũ Tích kể lại, thần sắc biến ảo. Cho dù qua lời kể của Vũ Tích, biết nam tử râu ngắn và mỹ phụ kia không phải là người xấu. Nhưng Lâm Vân lại không rõ vì sao hai người kia nhất định phải thu Vũ Đình và Mông Văn làm đệ tử.

Lẽ nào bởi vì Tiên Nhan Đan? Các cô ấy đều từng uống qua Tiên Nhan Đan. Nói như vậy, em gái Lâm Hinh của mình, còn có Cam Dao và Xung Hi, chẳng lẽ cũng có tiên căn sao?

Không ngờ Tiên Nhan Đan lại có thêm tác dụng cải tạo linh căn của con người như vậy. Còn hai loại tiên dược mà tiền bối kia để lại chắc có tác dụng không kém. Về sau phải nghiên cứu thêm mới được. Luyện chế được đan dược như Tiên Nhan Đan, việc tuyển chọn đệ tử cho Vân Môn sẽ không còn khó khăn nữa.

## 458. Chương 376 (2)chính Thức Làm Vợ

- Về sau em và Nhược Sương trở về à?

Lâm Vân nhìn khuôn mặt tiều tụy của vợ, rất là đau lòng.

- Vâng, em và Nhược Sương dùng hai viên linh thạch Thượng Phẩm, quả nhiên là khởi động được truyền tống trận. Lúc trở về em phải rất cẩn thận mới đưa Nhược Sương rời khỏi vách núi.

Vũ Tích nói xong, thở phào một tiếng. Mấy năm qua không có chồng ở bên, em gái cũng đi mất, thời gian trôi qua rất dày vò. May còn có Nhược Sương ở bên cạnh chia sẻ.

- Còn anh thì sao?

Vũ Tích kể xong chuyện, gánh nặng trong lòng dường như nhẹ đi không ít.

Lâm Vân kể chuyện vài năm qua cho Vũ Tích nghe. Khi nàng nghe thấy Lâm Vân thiếu chút bị Thiên Diễm đốt cháy, khẩn trương đến mức bàn tay ướt đẫm. Rốt cuộc không nhịn được, ôm chặt lấy Lâm Vân.

Đêm, rất yên tĩnh.

Yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng tim đập của hai người.

Hồi lâu, Vũ Tích mới lên tiếng.

- Em Trúc Cơ rồi.

- Ừ, anh đã biết.

Sắc mặt của Vũ Tích đỏ bừng, đang muốn nói thêm điều gì thì đã bị môi của Lâm Vân chặn lại.

- Ưm…

Tiếng rên rỉ vang lên, Vũ Tích rất nhiệt liệt đáp lại.

Tiếng thở dốc trở nên dồn dập, hai người đều chưa từng trải qua việc này, nên khá vất vả cởi quần áo của đối phương. Từng kiện từng kiện bị vứt xuống mặt đất.

Sự ngượng ngùng lan tới khắp cơ thể và tinh thần của Vũ Tích. Khi thanh lửa nóng của Lâm Vân tiến vào trong người nàng, nàng chỉ có một cảm giác hạnh phúc tột đỉnh. Vừa chân thực, vừa mơ hồ.

- Sao em lại khóc, Vũ Tích…

Lâm Vân yêu thương lau nước mắt cho Vũ Tích.

- Em khóc vì hạnh phúc. Cuối cùng em đã trở thành người vợ chính thức của anh rồi. Lão công, em…

Vũ Tích không thể nói thêm được nữa, đôi môi của nàng lại bị Lâm Vân ngăn chặn.

- Em vẫn luôn là vợ của anh.

- Nhưng trước kia em…

Miệng của nàng lại bị ngăn chặn.

- Vũ Tích, anh phát hiện ra một nữ lưu manh.

Lâm Vân bỗng nhiên cười xấu xa.

- À?

- Có người dùng thần thức nhìn trộm chúng ta…

Lâm Vân phát hiện Nhược Sương rõ ràng đang dùng thần thức nhìn trộm hai người.

- Là Nhược Sương, cô nàng này thật đáng đánh.

Vũ Tích giống như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt càng đỏ bừng, rồi chui vào ngực của Lâm Vân.

Lâm Vân thấy động tác này của Vũ Tích, âm thầm buồn cười. Trong lòng tự nhủ, dù rúc vào người cũng có tránh được thần thức đâu. Mà lá gan của Nhược Sương lớn thật đấy, thần thức vẫn không chịu thu hồi lại.

- Vậy anh cũng xơi cô ấy đi. Đến lúc đó em cũng xem.

Vũ Tích nhớ ra là động tác của mình cũng không thể né tránh được thần thức, liền ôm Lâm Vân nói.

….

Sắc mặt Nhược Sương đỏ bừng, liền thu hồi thần thức. Nàng biết hành động của mình đã bị Lâm Vân phát hiện.

- Cậu sao thế Nhược Sương?

Tĩnh Như nhìn thấy sắc mặt của cô bạn mình không bình thường.

- À, không có gì đâu.

Nhược Sương vội vàng trả lời. Trong đầu vẫn suy nghĩ tới tình cảnh lúc trước.

- A, chị Nhược Sương, chẳng lẽ chị dùng thần thức nhìn lén anh trai và chị dâu em phải không? Chị thật là quá xấu rồi.

Lâm Hinh lập tức đoán ra thái độ khác thường của Nhược Sương.

- Làm gì có, em đừng nói lung tung. Chị đâu có xem hai người đó làm gì.

Nhược Sương phản bác lại Lâm Hinh, nhưng biểu lộ và ngữ khí đã bán đứng nàng.

- Cậu đúng là vừa nhìn lén rồi. Nhược Sương, cậu có thể…

Tĩnh Như rất muốn hỏi cô bạn mình nhín lén kiểu gì, nhưng lại không nói ra được lời.

- Hừ, đừng tưởng em không biết. Chị Nhược Sương nhất định là dùng thần thức nhìn lén.

Lâm Hinh không có tim không có phổi nói.

- Thần thức có thể học cấp tốc được không? Nhược Sương, cậu nhanh dạy cho mình đi. Mình muốn nghe…

Tĩnh Như nói tới đây, mới biết mình lỡ lời, vội vàng ngừng lại.

- Hai chị đúng là xấu. Em sẽ mách chị Vũ Tích.

Lâm Hinh thật không biết nói gì với hai bà chị này.

Tĩnh Như biết mình đã nói sai, khuôn mặt đỏ bừng như quả cà chua vậy.

- Đừng, Nhược Sương đang nhìn lén mà.

Vũ Tích thấy Lâm Vân lại muốn tiếp, vội vàng nói.

- Lần này anh sẽ bố trí một cái vòng bảo hộ, cô ấy sẽ không nhìn thấy đâu.

- Thật không?

- Đương nhiên…

- Vậy thì được…

Bóng đêm càng dày đặc, cảnh vật yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng người yêu nhau thì thầm trong chăn.

“Nhu tình mộng đẹp tương phùng. Ngậm ngùi chẳng nỡ ngoảnh trông thước kiều. Tình xưa nếu mãi còn yêu. Cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau.”

Nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhẵn như ngọc, bộ ngực mềm mại và co dãn của Vũ Tích dính sát vào ngực của Lâm Vân. Khiến cho hắn có một cảm giác hạnh phúc khó nói lên lời.

- Anh đã tỉnh rồi à.

Vũ Tích mở to mắt, nhìn Lâm Vân đang ôm mình, khuôn mặt đầy vẻ hạnh phúc và thỏa mãn.

- Em ngủ thêm đi, anh xuống giường trước.

Lâm Vân nói xong, hôn lên trán nàng một cái.

- Đừng.

Vũ Tích thấy mặt trời đã nhô lên cao, lại nghĩ tới chuyện Nhược Sương nhìn lén mình tối hôm qua, nàng liền không có dũng khí để rời giường. Dù nàng đã là tu sĩ Trúc Cơ Kỳ, nhưng tối hôm qua Lâm Vân quá mạnh mẽ, khiến cho nàng vẫn còn mềm yếu vô lực.

- Sao vậy?

Lâm Vân nhìn vẻ lười biếng của Vũ Tích, lộ ra nụ cười ranh mãnh.

- Bại hoại, em còn mặt mũi nào đi xuống nữa…

Vũ Tích thấy mình nếu cứ như thế này đi xuống, mọi người nhất định sẽ phát hiện.

- Nếu vậy thì buổi tối anh trở về, chúng ta sẽ tiếp tục.

Lâm Vân cười xấu xa, đi lên hôn nàng thêm một cái, mới đi xuống tầng. Hắn muốn tới chỗ của Tam gia gia hỏi vài chuyện.

Nhược Sương nhìn thấy Lâm Vân vui vẻ đi xuống nhà, khuôn mặt liền đỏ bừng. Vội vàng tránh sang chỗ khác, giống như sợ Lâm Vân phát hiện ra tâm tư của mình vậy.

- Anh trai, nhanh ăn sáng thôi. Chị Vũ Tích đâu? Em lên tầng nhìn xem, em có vài lời muốn nói với chị ấy.

Lâm Hinh nói xong, định đi lên tầng.

- Đừng…

Nhược Sương vội vàng kéo Lâm Hinh lại. Nhưng Lâm Hinh đã nhanh chân hơn chạy lên tầng. Nàng thấy thế cũng chỉ phải đuổi theo. Tĩnh Như thấy vậy, không biết Lâm Hinh có mách cả mình không, cũng đi theo hai người lên.

Rất nhanh, trên tầng đã vang lên tiếng cười đùa của mấy cô gái….

Lâm Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ăn cơm xong thì chào hỏi mẹ và mẹ vợ một tiếng rồi đi tới chỗ của lão gia tử.

Dù đã qua vài năm, nhưng tinh thần của Lâm Lộ Trọng vẫn rất minh mẫn. Ông ta vừa nhìn Lâm Vân tới liền rất cao hứng. Tối hôm qua ông ta đã biết Lâm Vân trở về. Mới sáng sớm cháu trái đã tới thăm mình, khiến ông ta cảm thấy rất an ủi.

- Tam gia gia, mấy năm không gặp, gia gia vẫn khỏe như ngày nào.

Đây là những lời từ đáy lòng của Lâm Vân. Bởi vì nghe Vũ Tích nói, trong thời gian hắn không có ở nhà, Tam gia gia đã chiếu cố tập đoàn Vân Môn rất nhiều. Ít nhất, Lâm Vân đã có tình cảm máu mủ với ông ta.

Trong lòng Lâm Vân còn suy nghĩ, chắc nên kiếm mấy đan dược kéo dài tuổi thọ cho các trưởng bối mình dùng. Lúc hắn rời đi vài năm, bà ngoại của Vũ Tích đã chết vì bệnh. Lâm Vân cảm thấy rất thương tiếc. Nếu hắn có loại đan dược kia, thì có thể giúp mẹ mình, mẹ của Vũ Tích và Tam gia gia sống lâu hơn.

## 459. Chương 377 (1): Điều Kiện

Đan dược kéo dài tuổi thọ cũng chỉ nghe nói ở Khôn Truân Giới mà thôi, chứ chưa gặp bao giờ. Không biết thế giới Tu Chân của mỹ phụ và nam tử râu ngắn mà Vũ Tích kiể kia có loại thuốc đó không. Khi đến đó phải thử tìm xem.

- Tiểu Vân, chắc cháu đã biết tình hình hiện tại của Thế Giới rồi phải không. Đúng thật là hỗn loạn không chịu nổi. Mặc dù để đề phòng dân chúng khủng hoảng. Truyền thông của các quốc gia cũng đã đưa tin là có mấy quốc gia vì lợi ích mà khơi mào chiến tranh. Nhưng chúng ta biết mọi việc không đơn giản như vậy.

- Không ngờ nước Mĩ lại dự đoán chính xác việc có người ngoài hành tinh xâm nhập Trái Đất. Lúc đầu chúng ta còn cho rằng lời nói vô căn cứ. Hóa ra là có thật. Từ những vũ khí mà bọn chúng sử dụng, chứng tỏ nền khoa học kỹ thuật của bọn chúng cao hơn nền văn minh của chúng ta rất nhiều. Nếu chúng ta cứ để như vậy, chuyện Trái Đất bị nền văn minh khác hủy diệt không còn là phim khoa học viễn tưởng nữa rồi.

Lâm Lộ Trọng nói xong, liền thở dài lo lắng.

Lâm Vân đương nhiên biết có sự tồn tại của các sinh mệnh khác trên các hành tinh. Chính hắn cũng đâu có phải là người Trái Đất. Nhưng tìm một hành tinh có đủ điều kiện để phát triển sự sống rất là khó khăn. Không biết mấy tên lùn kia từ đâu tới.

- Vợ cháu cũng là Luyện Khí Sĩ à?

Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân trầm tư, liền hỏi.

- Nói chính xác hơn là Tu Chân, chứ không phải Luyện Khí Sĩ đơn giản như vậy.

Lâm Vân giải thích.

Lâm Lộ Trọng nghĩ một lát rồi nói:

- Ngày hôm qua, quốc gia của chúng ta nhận được tin tức của Liên Hợp Quốc. Nói rằng một căn cứ lớn của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon đã bị tiêu diệt. Nhưng quốc gia chúng ta và Liên Hợp Quốc lại không biết là do tổ chức nào làm. Bởi vì hiện tại đâu có quốc gia nào chống được bọn họ.

Lâm Lộ Trọng nói xong, cẩn thận nhìn sắc mặt của Lâm Vân.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên biết ý của lão gia tử. Ông ấy đang hoài nghi là mình làm, nhưng có chút không tin tưởng. Lâm Vân cũng không cần dấu diếm một chuyện như vậy. Thuận miệng nói:

- Tam gia gia, chuyện này là do cháu làm, gia gia không cần phải lo lắng. Cho dù Kỷ Minh có đến quốc gia của chúng ta hay không, cháu cũng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng. Những thứ mà bọn chúng đã lấy của cháu, cháu sẽ cầm trở về.

Dù nước trong ‘Đầm Huyền Tiên’ là vật vô chủ, nhưng Lâm Vân đã coi nó là của mình rồi.

Lâm Lộ Trọng há hốc miệng nhìn cháu trai của mình, giống như đây là lần đầu tiên thấy nó vậy. Ông ta thấy việc căn cứ ở rừng rậm Amazon bị phá hủy trùng với lúc Lâm Vân trở về, nên mới hoài nghi. Nhưng ông ta tuyệt đối không ngờ, người phá hủy căn cứ của Kỷ Minh kia thực sự là cháu trai của mình.

- Cháu, cháu tiêu diệt được căn cứ Amazon kia, có phải là cháu có máy bay tư nhân không? Nên mới quay trở lại nhanh như vậy?

Lâm Lộ Trọng kinh ngạc khó hiểu nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân mỉm cười, hắn đã không cần phải dấu diếm thực lực của mình rồi, tiếp tục nói:

- Tam gia gia, cháu chỉ cần một phút đồng hồ là có thể bay mấy lượt từ Amazon tới Yên Kinh. Gia gia quên cháu là người Tu Chân à? Mà lúc trước chả phải gia gia đã trông thấy cháu đột nhiên biến mất đó thôi?

Nghe Lâm Vân nói những lời này, Lâm Lộ Trọng sững sờ mất nửa ngày, bỗng nhiên cười ha hả.

- Tốt tốt tốt, Lâm gia đã có người thừa kế rồi.

Lâm Lộ Trọng cười to, liền tiếp nói vài chữ tốt.

Lâm Vân mìm cưởi. Hắn hiểu tâm tư của lão gia tử, nhưng không nói gì thêm.

- Tiểu Vân, hiện tại cháu có tính toán gì không?

Lâm Lộ Trọng nhìn Lâm Vân. Nếu Lâm Vân có thể đối phó với những ngoài hành tinh kia, Lâm Lộ Trọng đương nhiên muốn hỏi ý kiến của Lâm Vân. Nhưng ông ta cũng biết người của Kỷ Minh không hề tầm thường. Nếu như không nắm chắc một trăm phần trăm, thì ông ta không hy vọng Lâm Vân mạo hiểm.

Lâm Vân hiểu sự lo; lắng của lão gia tử, nhưng hắn không vội trả lời. Mà suy nghĩ, hắn nhất định sẽ xử lý đám người Kỷ Minh kia, vì Huyền Ngưng Hàn Thủy và vì báo thù cho dân chúng Ngạn Châu. Nhưng hắn không phải là chúa cứu thế. Nếu hắn không có chỗ tốt nào, hắn sẽ không đi tiêu diệt toàn bộ đám người Kỷ Minh kia. Đây không phải là tính cách của hắn.

Hắn đã không còn thiếu linh thạch nữa rồi. Huống hồ ở một nơi như Địa Cầu, có thể tìm được mấy viên linh thạch Hạ Phẩm?

Đang nghĩ tới đây thì có tiếng gõ cửa.

Lâm Vân sững sờ. Trong lòng tự nhủ, phòng đọc sách của lão gia tử là nơi cực kỳ riêng tư. Nếu không có chuyện quan trọng gì không ai dám gõ cửa. Lâm Lộ Trọng cũng sửng sốt một lát, nhưng ông ta giống như nhớ ra cái gì đó, liền đứng lên.

- Chú Lâm, vài vị thủ trưởng đã tới.

Dư Dụ và Vọng Thư đứng ở cửa ra vào, người nói chuyện là Dư Dụ.

- Ha ha, vài lão già kia nhận được tin nhanh thật đấy. Tiểu Vân của nhà ta mới tới chưa được một tiếng, mấy lão già đó đã biết rồi. Đi thôi, chúng ta tới phòng khách nói chuyện.

Trong mắt của Lâm Lộ Trọng lóe lên ánh sáng tự hào, dẫn theo Lâm Vân đi tới phòng khách.

Dư Dụ rất tự giác ra lệnh cho bảo vệ không cho phép ai được tới gần.

Dù tu vị của Lâm Vân đã là hai sao màu bạc, nhưng đối với vài lão gia hỏa cùng thế hệ với lão gia tử, Lâm Vân vẫn rất lễ phép. Mặc dù, trong số mấy người này có người đã từng có xích mích với hắn, nhưng chuyện xảy ra lâu như vậy rồi, Lâm Vân không còn để ở trong lòng.

Từ Trường Thâm càng nhìn Lâm Vân càng yêu mến. Vì sao hắn không thích Từ Nhân của nhà mình nhỉ? Cháu gái Từ Nhân của mình cũng là mỹ nữ ngàn dặm có một chứ có phải kém cỏi gì đâu. Anh chàng Lâm Vân này có bản lĩnh lớn, nhưng lại không tinh mắt.

Nghe Lâm Lộ Trọng nói rằng người tiêu diệt căn cứ của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon là Lâm Vân, mấy vị thủ trưởng đều tỏ vẻ khó tin.

- Căn cứ của Kỷ Minh ở Amazon thực sự là do cậu phá hủy?

Thủ trưởng số một và bộ trưởng Lưu hỏi lại. Mặc dù biết Lâm Vân là một Luyện Khí Sĩ, nhưng bọn họ không thể tin một mình hắn có thể phá hủy cả căn cứ hiện đại của Kỷ Minh kia.

Lâm Lộ Trọng thấy biểu lộ của mấy lão già nãy cũng giống như mình lúc trước, liền không khỏi cười ha hả, cực kỳ đắc ý.

- Lâm lão đầu, lão cười cái gì? Có phải là lão phá hủy đâu?

Từ Trường Thâm nhìn vẻ đắc ý của Lâm Lộ Trọng như vậy, thì hơi ngứa mắt, liền mỉa mai nói.

- Lâm Vân là cháu của tôi nên tôi mới đắc ý. Lão ghen tỵ vì không đứa cháu như vậy phải không. Hắc hắc.

Lâm Lộ Trọng không chịu thua kém, liền phản bác lại.

Từ Trường Thâm hơi buồn bực. Nếu anh chàng Lâm Vân này đồng ý chuyện hôn sự với Từ Nhân thì lúc này hắn chẳng phải là cháu rể của mình sao. Thật là tiếc đứt ruột a.

- Được rồi, hai ông đừng ở đó mà tranh cao thấp. Lâm Vân, cậu có ý kiến gì về các căn cứ của Kỷ Minh đặt ở khắp nơi không?

Thủ trưởng số một lên tiếng.

## 460. Chương 377 (2): Điều Kiện

Vài vị thủ trưởng cũng khẩn trương nhìn Lâm Vân. Bọn họ rất muốn biết suy nghĩ của Lâm Vân về việc này. Chính xác hơn, là hắn có ý định chiến đấu về sau không? Cho dù bọn họ biết Luyện Khí Kỳ càng luyện lên cao càng lợi hại. Nhưng bọn họ không thể đo đếm được sự lợi hại đó. Mặc dù Lâm Vân đã tiêu diệt căn cứ của Kỷ Minh ở Amazon, nhưng tiêu diệt bằng cách nào, bọn họ lại không có thông tin gì cả.

Lâm Vân trầm ngâm một lát rồi nói:

- Tam gia gia đã nói cho tôi biết, Kỷ Minh có hơn mười căn cứ xây dựng trên khắp Địa Cầu. Một khi bọn chúng phản công, thì sẽ có tỉnh hủy diệt toàn bộ. Mà tôi chỉ có một người, nếu như tôi diệt một căn cứ, thì sẽ có một vài quốc gia gặp nạn.

- Cho nên hiện tại tôi không biết nên diệt căn cứ nào trước. Huống hồ, năng lực cá nhân của tôi chỉ có hạn. Nói không chừng Kỷ Minh là một cả một hành tinh nào đó. Để cho một mình đối phó với cả một hành tinh, thì đúng là lực bất tòng tâm (Có lòng mà không có lực). Hơn nữa, tôi đoán chừng đám người của Kỷ Minh phát hiện ra căn cứ của bọn chúng ở Amzon bị phá hủy. Bọn chúng rất nhanh sẽ có phản ứng.

Lâm Vân nói xong, giống như cười mà không phải cười nhìn vài vị thủ trưởng.

- Đúng vậy, Lâm Vân chỉ có một người, mà căn cứ thì có nhiều như vậy, sao có thể tiêu diệt được hết? Nếu không, để cho Lâm Vân tiêu diệt căn cứ của Kỷ Minh ở Thần Nông Giá trước.

Từ Trường Thâm nghe Lâm Vân nói vậy, bắt đầu lo lắng cho hắn. Dù sao Lâm Vân cũng là người Hoa quốc.

Lâm Vân thấy mấy lão già này lo lắng, liền bổ sung:

- Thực ra, nếu tôi liều mạng, cũng có thể tiêu diệt thêm vài căn cứ. Chỉ là công pháp của tôi cũng cần một loại năng lượng. Trước mặt loại năng lượng này còn chưa có ai tìm ra được. Cho dù muốn tìm cũng rất phiền toái.

- Hơn nữa, thiết bị để cung cấp năng lượng rất đất. Số năng lượng của tôi chỉ có hạn. Trước mắt chỉ có thể tiêu diệt được vài căn cứ mà thôi. Cho nên tôi mới đắn đo nên tiêu diệt chỗ nào trước.

Lâm Vân nói xong, nhìn mấy vị thủ trưởng, khuôn mặt đầy vẻ mâu thuẫn.

Vài lão già ở đây đều là những kẻ lõi đời, sao không hiểu Lâm Vân muốn chỗ tốt. Năng lượng mà hắn nói có lẽ là đá Bạch Hà lần trước. Thứ đá đó không có nhiều lắm. Nên mấy người đều nhìn nhau, không biết phải nói gì. Trái Đất sắp lâm nguy như vậy, tay Lâm Vân này còn đục nước béo cò. Nhân phẩm của hắn thật khó mà khen ngợi được.

Lâm Vân cười thầm. Lúc trước ta chủ động nhường kỹ thuật Vân Tinh Linh cho các quốc gia, không phải lúc đó các ông cũng lợi dụng tôi gặp khó khăn đó sao? Mặc dù tiền đối với hắn không có tác dụng gì cả. Nhưng có vẫn hơn không. Huống hồ Lâm Vân còn có ý khác ở bên trong.

Thấy Lâm Vân lại muốn lợi dụng khó khăn để phát tài, Lâm lão gia tử lại không có ý khuyên bảo. Bởi vì Hoa quốc đã trợ giúp rất nhiều quốc gia bị gặp nạn, nhưng nhận được chỉ là sự vong ân phụ nghĩa. Cho nên ông ta không có phản cảm gì với điều Lâm Vân đề nghị.

Vài vị thủ trưởng chỉ biết nhìn nhau cười khổ. Lâm Vân không phải là thuộc cấp của bọn họ, nên bọn họ không thể làm gì được.

- Tôi có ý kiến như thế này. Chúng ta thông báo với Liên Hợp Quốc, nói rằng năng lực của Lâm Vân có hạn, chỉ có thể tiêu diệt vài căn cứ trước. Nên đề nghị các quốc gia khác, quốc gia nào trả tiền nhiều hơn thì trợ giúp quốc gia đó. Nếu như căn cứ của Kỷ Minh đặt ở vị trí gần với quốc gia, thì mấy quốc gia đó có thể chung tiền lại. Mọi người thấy thế nào.

Bộ trưởng Lưu đề nghị.

- Biện pháp này không tồi. Còn cậu, Lâm Vân?

Từ Trường Thâm cũng đồng ý.

Thủ tưởng số một cũng gật đầu. Lâm Vân không phải là người của chính phủ, cho nên hắn có thể tự kiểm soát hành vi của mình. Hắn muốn tiền mới hỗ trợ cũng không có gì đáng trách.

Lâm Vân gật đầu, cười nói:

- Biện pháp này rất hợp với ý tôi. Nhưng nếu trả ít quá tôi sẽ không làm đâu.

Thấy vài vị thủ trưởng gật đầu, Lâm Vân tiếp tục nói:

- Nếu thiếu tiền có thể bù thảo dược vào đó. Quốc gia nào lấy ra được nhiền tiền và thảo dược nhất, tôi sẽ giúp quốc gia đó đầu tiên.

- Thậm chí thiếu tiền nhưng đủ thảo dược, tôi sẽ xem xét hỗ trợ. Còn quốc gia của chúng ta thì tôi chỉ cần thảo dược, tiền bỏ qua. Nhưng thảo dược phải đúng với những hình trong này.

Nói xong, Lâm Vân lấy một tập tư liệu có ảnh Linh Dược ra. Địa Cầu có rất nhiều linh dược hữu dụng, nhưng phân bố quá thưa thớt. Một mình Lâm Vân đi tìm thì có chút khó khăn. Hiện tại có thể thông qua toàn bộ thế giới đi tìm số linh thảo đó, tội gì mà không làm. Có số linh thảo này, hắn có thể luyện chế ra được đan dược Trúc Cơ, thậm chí là đan dược Kết Đan. Hiện tại Vân Môn của hắn đang dần hình thành, ai biết về sau muốn thu thêm bao nhiêu đệ tử. Chuẩn bị trước vẫn tốt hơn.

- Tốt, không có vấn đề gì cả. Hôm nay cúng tôi sẽ đem chuyện này thương lượng với Liên Hợp Quốc.

Bộ trưởng Lưu nghe thấy Hoa quốc không cần phải xuất tiền, liền rất vui vẻ. Cũng may anh chàng Lâm Vân này còn biết vì quốc gia cống hiến sức lực. Nếu như ngay cả thảo dược hắn cũng bỏ qua thì tốt biết mấy.

- Còn có yêu cầu gì nữa không?

Từ Trường Thâm thấy Lâm Vân đã nói ra hai điều kiện, thì hỏi rõ xem còn có điều kiện khác không.

- Chỉ có thế thôi. Mà một thời gian ngắn nữa là tôi phải đi rồi. Nên phải thông báo cho các quốc gia kia chuẩn bị nhanh lên.

Lâm Vân xác thực là muốn xem truyền tống trận trong hang núi Cửu Hoa đưa tới nơi nào. Từ việc mỹ phụ kia đưa hai viên linh thạch Thượng Phẩm cho Vũ Tích. Phỏng chừng chỗ đó là nơi có nguồn linh thạch dồi dào.

Ý định ban đầu của Lâm Vân là muốn một hòn đảo nhỏ, chuyên môn dành cho việc tu luyện. Nhưng bởi vì linh khí ở đây không đủ, mà Địa Cầu cũng không còn an toàn như trước. Từ việc người ngoài hành tinh xâm lược này là biết. Cho dù hắn nhất định sẽ tiêu diệt đám người kia. Nhưng ai có thể cam đoan về sau sẽ có chủng tộc nào khác tấn công Địa Cầu hay không. Trong vũ trụ mênh mông, có rất nhiều hành tinh có sự sống, chứ không riêng gì Địa Cầu. Địa Cầu chỉ là một thế giới có nền văn minh rớt lại phía, có cuộc sống khá bình thản mà thôi.

Lâm Vân và vài vị thủ trưởng thảo luận một ít vấn đề, ăn cơm trưa xong, Lâm Vân mới rời khỏi đại viện Lâm gia.

Lâm Vân tin rằng, khẳng định không bao lâu nữa sẽ có tin tức truyền về. Bởi vì các quốc gia đều rất sợ hãi sức mạnh quân sự của Kỷ Minh. Thà trả một khoản tiền lớn còn hơn là bị diệt quốc.

Lâm Vân không lập tức bay về luôn, mà tản bộ trên đường cái. Đã lâu rồi hắn không chậm rãi đi trên đường như vậy. Nhớ lần trước mới tới Phần Giang, mình phải ra ngoài đường tìm cái ăn, không khỏi cảm thán thế sự biến hóa thật là nhanh.

- Bắt lấy nó, đừng cho nó chạy.

Một tiếng kêu vang lên. Lâm Vân sững sờ, ở một chỗ sầm uất như vậy, lại muốn bắt ai?

## 461. Chương 378: Tiểu Tinh

Một con động vật có bộ lông màu vàng vượt qua trước mặt Lâm Vân, tốc độ nhanh như tia chớp.

- Con gì vậy nhỉ?

Dù kiến thức của Lâm Vân rất rộng rãi, nhưng chỉ cảm thấy con động vật kỳ quái này có chút quen quen. Đằng sau đã vang lên tiếng người vừa nãy.

Bỗng nhiên, con vật kia dừng lại rồi quay đầu nhìn Lâm Vân. Nó rõ ràng không do dự nhảy về phía Lâm Vân rồi dùng đầu cọ cọ chân của hắn. Giống như rất là quen thuộc vậy.

Lâm Vân nhìn con động vật có bốn chân này, mặc dù nhìn hơi quen, nhưng nhất thời lại không nhớ ra là đã gặp nó ở đâu. Con này không giống hổ, không giống sói, cũng không giống con báo. Nó có bộ lông màu vàng óng ả, lớn hơn chó săn. Đứng ở bên cạnh Lâm Vân quả thực giống như một con báo hoang dã vậy.

Nhưng khí tức quen thuộc của con vật này đã khiến Lâm Vân nhận ra. Đây không phải là con sói vàng mà mình cứu được lúc bị Lý gia đuổi chạy vào dãy núi Vân Quý sao? Xem ra nó không phải là sói, mà là một đông vật không biết tên gì đó.

Không ngờ đã nhiều năm như vậy, nó còn nhận ra mình. Lâm Vân ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó. Hắn thấy trên cổ của nó đeo một còn vòng sắt, liền thuận tay biến vòng sắt thành hư vô.

Xem ra con vật này bị đang bị đuổi bắt. Mình và nó coi như có duyên phận. Cứu nó lần nữa cũng không có gì.

Vài tên to cao thở hồng hộc chạy đến. Bọn họ nhìn thấy Lâm Vân đang vỗ đầu con vật có bộ lồng màu vàng kia, trong mắt liền lộ ra vẻ dữ tợn:

- Xem lần này mày chạy trốn kiểu gì.

Nói xong mấy người kia liền vây quanh con vật này lại. Lúc đầu bọn họ còn hơi ngạc nhiên khi Lâm Vân ở bên cạnh, nhưng về sau đã coi Lâm Vân như không khí.

Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống, đứng lên, giơ chân tung vài cước. Mấy tên to cao kia lập tức bị đá văng đi chục mét. Nằm bò trên mặt đất, nhất thời không đứng dậy nổi.

Lâm Vân đã khống chế sức của mình, nhưng không ngờ vẫn đá bọn chúng đi hơi xa.

- Cậu là ai? Sao lại vô duyên vô cớ đánh người?

Một người nam tử trung niên hơi gầy chạy tới. Ông ta vừa vặn nhìn thấy cảnh Lâm Vân đá bay bốn tên đàn em của mình. Tuy rất khiếp sợ, nhưng vẫn nghiêm mặt hỏi.

Có rất nhiều người xung quanh đã vây tới xem. Lâm Vân thì cười ha hả, lạnh lùng nói:

- Tại sao đánh các ông? Các ông đuổi theo vật nuôi của tôi, còn hỏi vậy sao? Nếu người khác tới nhà ông cướp đồ vật, ông có đánh người đấy không?

Lời này của Lâm Vân đều khiến người xung quanh cười vang.

- Ngươi nói láo.

Một tên nam tử vừa bị Lâm Vân đá đã bò lên. Khuôn mặt đỏ bừng nói.

- Con động vật lông vàng này là chúng tôi đã tới Thiên Tân, trải qua rất nhiều vất vả mới bắt được. Sao cậu lại không biết xấu hổ nhận nó thành vật nuôi của câu?

Người trung niên nghiêm nghị nói.

Lâm Vân nhìn y, lại dùng thần thức kiểm tra con vật có lông màu vàng kia. Hình như nó đã khai mở linh trí thì phải.

- Đây mới chỉ lần đầu tiên cậu nhìn thấy con đó, vậy mà đã tự nhận là của cậu rồi. Tôi từng thấy nhiều người mặt dày, nhưng còn chưa từng thấy người nào có mặt dày như cậu.

Một tên nam tử khác cũng bò lên, phụ họa nói.

- Tiểu Tinh, mày đã đi đâu vậy?

Lâm Vân thấy bộ lông của con vật này có màu vàng, nên dứt khoát gọi nó là Tiểu Tinh.

Người xung quanh nhìn mấy tên nam tử kia, không ngừng bàn tán. Người ta đã gọi tên của con vật, mà mấy tên kia chỉ gọi nó là thú lông vàng. Điều này đã sự khác nhau rồi.

- Tiểu Tinh cái gì vậy? Con thú này vốn là động vật hoang dã ở dãy núi Vân Quý. Về sau bị chúng tôi bắt lại rồi nhốt vào trong lồng sắt. Con thú này rất hung hãn. Chúng tôi còn bị chết một người vì nó. Sao nó có thể là vật nuôi của cậu được?

Sắc mặt của người trung niên đã trở nên âm trầm.

- Lá gan của mấy người thật không nhỏ, dám nhốt vật nuôi của tôi lại. Nó có phải là vật nuôi của tôi hay không, thì nhờ các vị xung quanh phán xử.

Lâm Vân nói xong, liền vuốt ve con thú lông vàng:

- Tiểu Tinh, mày đi nhặt mấy cái mũ của mấy tên kia vừa làm rơi đi.

Sau kho nói xong, Lâm Vân dùng thần thức để biểu đạt ý của mình. Con thú lông vàng quả nhiên nghe hiểu, rồi làm theo lệnh của Lâm Vân, chạy tới dùng mõm nhặt mấy cái mũ rồi đưa tới trước mặt Lâm Vân. Còn dùng chân đạp dạp vài cái.

Người xung quanh đều cười vang. Hành động này của nó chứng tỏ Tiểu Tinh đúng là vật nuôi của Lâm Vân. Mấy người kia bắt vật nuôi của người khác, còn nói là của mình, thật sự là buồn cười. Người xung quanh đều nói chuyện giúp Lâm Vân và khinh bỉ chửi mắng mấy tên nam tử đuổi theo Tiểu Tinh kia.

- Cậu, cậu…

Người trung niên tức giận đến không nói ra lời. Y cũng không rõ vì sao con thú hung hãn đó lại nghe lời của Lâm Vân như vậy. Nhưng con thú đó rất quan trọng với bọn họ, mà y thì không thể làm chủ được.

- Tôi thế nào? Chẳng lẽ vật nuôi của tôi, tôi lại không được lấy trở về sao? Ông còn không phục à?

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ khó chịu.

- Huynh đệ, cậu có biết con thú đó là của ai không? Cậu mau rời khỏi đây đi, bất kể nó là của cậu hay không, thì chúng tôi đều muốn con Tiểu Tinh đó rồi. Nếu không thì hối hận cũng không kịp.

Người trnng niên đã khôi phục lại bình tĩnh. Lạnh lùng cảnh cáo Lâm Vân. Nhưng trong lúc vô ý thức cũng gọi con thú lông vàng kia là Tiểu Tinh.

- Cút đi, Tiểu Tinh là để ông gọi à?

Lâm Vân tung một cước đá bay tên trung niên kia.

- Tốt, cậu chờ đấy.

Tên trung niên và bốn tên đàn em rời đi, trong tiếng cười nhạo của đám đông.

Trong lòng Lâm Vân tự nhủ, các ngươi tốt nhất đừng tới tìm ta, không thì chỉ biết xui xẻo mà thôi.

Lúc ở dãy núi Vân Quý, Lâm Vân không hiểu sự khác nhau giữa linh thú và dã thú. Nhưng hiện tại Lâm Vân đã không còn là nai tơ như lúc trước. Hắn biết có sự tồn tại của yêu thú,, tiên thú, thậm chí là thần thú.

Nếu Tiểu Tinh là loại thú đã mở linh trí, thì nói không chừng nó cũng là một loại dị thú nào đó. Ở thế giới này đã xuất hiện truyền tống trận, ai biết trước kia có người Tu Chân nào thông qua truyền tống trận đi tới Địa Cầu rồi lưu lại những dị thú này hay không?

Lâm Vân lấy vài viên Tụ Khí Đan ném cho Tiểu Tinh. Thật không ngờ, Tiểu Tinh vừa nhìn thấy Tụ Khí Đan, hai mắt liền tỏa sáng. Cơ hồ là cướp viên đan dược trong tay của Lâm Vân vậy. Thậm chí sau khi ăn xong còn liếm lưỡi, tỏ vẻ chưa thỏa mãn.

Quả nhiên, con thú này thích ăn Linh Đan. Xem ra không lâu nữa nó sẽ trở thành yêu thú. Một dã thú mà đã mở ra linh trí, nếu không có công pháp tu luyện gì, thì theo bản năng, cộng với đan dược hỗ trợ, nó sẽ trở thành yêu thú.

Thu được một con vật thông minh như vậy, Lâm Vân cũng rất co hứng. Mà nó còn có bộ lông vàng đẹp như thế, mấy người Vũ Tích chắc rất thích.

- Tiên sinh, đại ca của chúng tôi mời ngài đi theo một chuyến.

Lâm Vân còn đang dùng thần thức trao đổi với Tiểu Tinh, thì một chiếc Mercedes đã dừng ở trước mặt của hắn.

Điều này khiến cho Lâm Vân rất căm tức. Đám người kia đúng là không chịu bỏ qua. Liền lạnh lùng nhìn cái tên vừa lên tiếng rồi nói:

- Ta đi theo, có thể, nhưng chỉ sợ lão đại của các ngươi sẽ phải hối hận.

- Lâm Vân…

Một thanh âm cắt ngang cuộc nói chuyện.

## 462. Chương 379 (1): Ra Oai

- Lưu Chính Văn? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Đã lâu không thấy rồi nhỉ.

Lâm Vân nhận ra người này là Lưu Chính Văn, bạn học đại học với hắn lúc trước. Mặc dù hắn mới chỉ học ở đó có một tiết, nhưng hai người coi như là bạn thân. Đây là một người khá nhiệt tình.

- A, đúng là cậu rồi, Lâm Vân. Lúc đầu mình nhìn thấy hơi giống nên thử gọi xem. Không ngờ mình lại may mắn như vậy. Mình và Phương Tường, còn có cả Thạch Lực đang làm việc ở Yên Kinh. Tí nữa chúng ta cùng mấy người đó đi ăn một bữa cơm nhé.

Lưu Chính Văn đầy vẻ hưng phấn nói.

Lâm Vân cười nói:

- Cũng được, nhưng hiện tại mình có chút việc, mấy ngày nữa mình sẽ tới tìm các cậu.

Lâm Vân được gặp lại Lưu Chính Văn, cũng rất vui vẻ. Hắn đã coi Lưu Chính Văn như một người bạn học của mình. Huống hồ cậu ta cũng là một người đáng để kết giao.

Tạm biệt Lưu Chính Văn, Lâm Vân dẫn theo Tiểu Tinh lên chiếc xe. Rồi lạnh lùng nhìn tên nam tử ngồi bên cạnh lái xe, nói:

- Đi thôi.

Tên này thần biểu lộ của Lâm Vân bình tĩnh như vậy, trong lòng cảm thấy không ổn. Nhưng lại không biết không ổn ở chỗ nào. Đành phải ra lệnh cho lái xe rời đi, rồi im lặng không nói.

Chiếc Mercedes đi tới một tòa nhà tên là Huy Hoàng thì dừng lại. Lâm Vân dẫn theo Tiểu Tinh, không nói một lời đi theo tên nam tử vào thang máy. Hắn đã phóng thần thức kiểm tra toàn bộ tòa nhà Huy Hoàng này.

Một khuôn mặt quen thuộc bỗng xuất hiện trong thần thức. Cận Thi Kỳ? Không đúng, đây không phải là Cận Thi Kỳ. Mặc dù đã vài năm rồi Lâm Vân không gặp cô ta, nhưng khuôn mặt của người này chỉ giống Cận Thi Kỳ mà thôi, vẫn có thể phân biệt được. Cận Thi Kỳ có khuôn mặt búp bê, mà cô gái kia thì có vẻ thành thục hơn. Nhưng tuổi thì cũng sấp xỉ Cận Thi Kỳ.

Cô ta đang ăn cơm cùng với sáu người. Trong đó có bốn nam, hai nữ. Còn có một ghế thì để trống. Xem ra người ngồi đó chỉ tạm thời đi ra ngoài.

Lâm Vân thu hồi thần thức, đi theo tên nam tử kia tới phòng đầu tiên của tầng 9.

Cửa vừa mở, Lâm Vân trông thấy có ba tên nam tử ngồi đó. Và hai tên bảo tiêu đứng đằng sau tên ở giữa. Chứng tỏ thân phận của người này là cao nhất.

Nam tử trung niên nhìn thấy Lâm Vân đi vào, căn bản là không nhìn hắn, mà nhìn Tiểu Tinh ở phía sau. Sau nửa ngày, y mới thỏa mãn gật đầu, rồi liếc nhìn Lâm Vân nói:

- Không ngờ nó lại là vật nuôi của cậu, còn có tên Tiểu Tinh nữa.

Lâm Vân vỗ vỗ đầu của Tiểu Tinh nói:

- Sủa bậy gì vậy?

Tiểu Tinh ủy khuất nhìn Lâm Vân, trong lòng tự nhủ, mình có sủa bậy gì đâu nhỉ.

Ánh mắt của người trung niên co rút lại, âm thầm tức giận. Y hừ lạnh một tiếng:

- Cậu nghĩ rằng tôi sẽ tin Tiểu Tinh là vật nuôi của cậu sao? Cậu có biết vì sao cậu được đưa tới đây hay không? Nếu không phải hôm nay tâm tình của tôi tốt, thì lúc cậu vào đây, cậu đã là người chết rồi. Dù Tiểu Tinh có phải là vật nuôi của cậu hay không. Nếu cậu muốn sống, thì nói cho tôi biết, cậu làm cách nào khiến Tiểu Tinh nghe lời cậu như vậy.

Lâm Vân nhìn người trung niên, mang theo vẻ đùa cợt nói:

- Nếu tôi nói ra chắc vẫn không thoát khỏi số chết phải không?

- Cậu rất thông mình. Nếu cậu đồng ý đi theo tôi, giúp tôi trông coi Tiểu Tinh, tôi sẽ xem xét và tha cho cậu một mạng. Hoặc là cậu nói ra rồi tôi cho cậu một cái chết thoải mái. Cậu không cần phải giới thiệu bản thân đâu. Cho dù cậu là ai, tôi cũng không quan tâm.

Người trung niên cười ha hả, tựa hồ rất thưởng thức sự thông minh của Lâm Vân vậy. Mấy tên thiếu gia kinh thành này, động một cái lại nói cha mẹ, họ hàng mình là ai, thật sự là khó chịu.

Người trung niên nói xong rồi gõ cái bàn, hai tên bảo tiêu cường tráng lập tức đi tới gần Lâm Vân.

Lâm Vân không quan tâm đám người này. Hắn đang sửng sốt theo dõi cô gái giống với Cận Thi Kỳ. Cô ta rõ ràng lấy một con dao nhọn trong túi rồi để vào tất. Sau đó tiếp tục mời rượu với mấy người ngồi cùng. Nhưng sát khí trong mắt của cô ta, Lâm Vân lại nhìn thấy rõ ràng. Không khỏi thầm khen cô nàng này thật bưu hãn.

Xem ra cô ta muốn giết người nào đó. Nhưng không biết bản lĩnh của cô ta như thế nào. Lâm Vân rất tò mò.

Thấy Lâm Vân lộ vẻ kinh ngạc rồi lại chuyển sang mỉm cười, người trung niên kia thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này là một tên ngu ngốc sao? Hay là làm thiếu gia kinh thành lâu quá nên đã không biết nguy hiểm là gì rồi? Liền dùng ánh mắt ra hiệu cho hai tên bảo tiêu.

Hai tên bảo tiêu hiểu ý, liền chụp bả vai của Lâm Vân. Bọn chúng muốn đẩy Lâm Vân quỳ xuống mặt đất. Phải cho thiếu gia kinh thành chịu vài nỗi khổ thể xác thì mới tỉnh ngộ ra được.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, người trung niên kia còn chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra, thì đã thấy hai tên bảo tiêu bị quật ngã, không thể cử động được.

Người nam tử trung niên lập tức đứng lên khỏi ghế. Y kinh ngạc không phải vì hai tên bảo tiêu của mình ngã xuống, mà kinh ngạc vì y không nhìn thấy rõ cái gì cả.

Thế giới này còn có chiêu thức khiến ngay cả mình cũng không nhìn thấy? Y không thể nào tin nổi. Nhưng nhìn bề ngoài Lâm Vân không giống một người đã từng luyện qua võ công gì cả. Chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng hiện tai người trung niên mới nhớ ra, người càng bình thường thì càng đáng sợ.

- Cậu rốt cuộc là ai?

Người trung niên nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, nghiêm nghị nói.

- Không phải vừa nãy ông bảo không cần giới thiệu sao? Giờ lại hỏi làm gì?

Lâm Vân cười trào phúng. Tên này tưởng rằng y đã Luyện Khí tầng mười hai có thể hoành hành bá đạo. Mà cũng hơi bất ngờ vì có thể thấy một tu sĩ Luyện Khí tầng mười hai trên Địa Cầu. Không biết y có liên quan gì tới môn phái Côn Luân hay không?

Có tiếng đập cửa vang lên. Người nam tử trung niên hừ lạnh một tiếng, nói:

- Vào đi.

Nhưng ánh mắt của y vẫn không dời Lâm Vân.

- Ngụy Cung của Yên Kinh tham kiến quan chủ.

- Giang Thủ Nghĩa của Trường Hưng tham kiến quan chủ.

- Liêu Nhị của Trung Ninh bái kiến Dịch quan chủ.

Lâm Vân vừa nhìn là biết ba người này là kiêu hùng của hắc đạo. Không người nào là không độc chiếm một phương.

“Liêu Nhị?”

Tên này nghe quen quen, có phải là Liêu Nhị “Lấy đức thu phục người” của Trung Ninh kia không nhỉ? Không ngờ lại gặp người này ở đây.

Với thế lực lớn như của Liêu Nhị, mà nam tử trung niên kia chỉ nhìn Lâm Vân, một cái gật đầu cũng không có. Chứng tỏ y không để những trùm xã hôi đen kia vào mắt.

- Người này tên là Lâm Vân.

Tên nam tử dẫn theo Lâm Vân tới liền báo cáo.

- Lâm Vân?

Nam tử trung niên còn đang ngây người. Thì Ngụy Cung đã đi tới trước mặt của Lâm Vân, cúi người thi lễ:

- Ngụy Cung của Yên Kinh tham kiến Lâm đại ca.

Nói xong y liền đứng ở đằng sau của Lâm Vân. Y biết hiện tại không phải là lúc nói nhiều.

Lúc vừa mới vào, Ngụy Cung đã thấy khuôn mặt của người trẻ tuổi kia hơi quen. Vừa nghe thấy nói tên hắn là Lâm Vân, thì không chút do dự thi lễ với Lâm Vân. Thái độ còn cung kính hơn người trung niên kia nhiều lắm. Mặc dù biết Lâm Vân và quan chủ có mâu thuẫn, nhưng Ngụy Cung vẫn rất rõ ràng với thế lực của Lâm Vân ở Yên Kinh.

Lâm Vân chẳng những có bối cảnh thâm hậu. Mà bản lĩnh của hắn cũng không thua kém gì Dịch quan chủ. Cho nên y mới không do dự chuyển về hướng Lâm Vân.

## 463. Chương 379 (2): Ra Oai

Liêu Nhị vừa nghe thấy tên Lâm Vân, trong lòng đã kịch liệt đấu tranh. Y cũng biết sự lợi hại của Lâm Vân. Lúc trước hắn đi tới Trung Ninh một chuyến, đã khiến cho Liêu Nhị sợ tới mức hồn phi phách tán. Phải từ Mỹ quốc trở về giải quyết. Không ngờ hôm nay lại thấy hắn ở đây.

Nhưng bản lĩnh của Dịch quan chủ kia, Liêu Nhị cũng đã tận mắt nhìn thấy. Rõ ràng có thể phóng lên không trung, dùng lửa giết người. Đây là những điều mà người bình thường không thể làm được. Đó là bản lĩnh của Thẩn Tiên a. Tuy nhiên hiện tại có vẻ như Sát Thần Lâm Vân và quan chủ có chút xung đột. Nhìn hai tên bảo tiêu nằm bò dưới đất là biết.

Có thể đánh gã hai tên bảo tiêu trước mặt Dịch quan chủ, xem ra bản lĩnh của Lâm Vân không thấp hơn Dịch quan chủ. Phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn thôi.

- Liêu Nhị của Trung Ninh bái kiến Lâm tiền bối. Lần trước đã làm những việc đắc tội tiền bối, mong tiền bối tha thứ.

Nói xong, cũng rất kính cẩn đứng ở phía sau của Lâm Vân. Ngụy Cung làm như vậy là tỏ rõ lập trường. Y lăn lộn trong giang hồ nhiều năm như vậy, biết lúc nào là ngừng, biết lúc nào là phản bội.

Còn bảy tám tên trùm còn lại thấy Liêu Nhị và Ngụy Cung phản bội nhanh như vậy, đều cân nhắc được mất.

- Kỳ Sơn của Miễn Biên bái kiến tiền bối. Mời Lâm tiền bối phân phó.

Một tên thanh niên tóc dài cũng đi ra thi lễ với Lâm Vân sau đó đứng phía sau của hắn.

- Kỳ Sơn?

Lâm Vân thắc mắc hỏi:

- Miễn Biên có một Thổ Thất đã bị ta diệt. Ảnh Vương là thủ hạ của ta thì đã bị Thổ Thất giết. Giờ lại có thêm cậu à?

“Quả nhiên Thổ Thất là do vị tiền bối này giết”. Kỷ Sơn thầm nghĩ. May mà vừa nãy mình chớp thời cơ nhanh. Vị Lâm tiền bối này tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngóe, không thể đắc tội dược. Mặc dù Dịch Hồ lợi hại, nhưng còn có dấu vết để lần theo. Mà Lâm Vân kia giống như ma quỷ vậy, tới vô ảnh, đi vô tung.

Lúc này mấy tên trùm kia mới động dung. Danh tiếng của Lâm Vân, bọn họ đều đã được nghe qua. Nhưng đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Một người có thể dễ dàng tiêu diệt Hắc Thủ Băng Đao, ngay cả Ảnh Vương đều là thủ hạ của hắn, Thổ Thất hung mãnh như vậy nói diệt là bị diệt. Người này cũng thật quá lợi hại.

Nam tử trung niên cũng biết Lâm Vân là ai. Mặc dù không sợ hắn, nhưng nhìn thấy thủ hạ của mình bỗng nhiên đầu phục Lâm Vân, sắc mặt rất là khó coi. Y liền hừ lạnh một tiếng, khiến cho những lão đại còn lại đang rục rịch phải dừng lại.

- Cậu chính là Lâm Vân? Ngưỡng mộ danh tiếng đã lâu. Tôi là Dịch Hổ, quan chủ của Âm Nguyệt Quan. Nếu chúng ta là người trong đồng đạo, thì tôi sẽ không so đo. Chỉ cần cậu để Tiểu Tinh lại là được.

Nam tử trung niên mặt không biểu tình nói. Trong lòng y thì đang tính toàn, thu thập ba tên lão đại kia trước, rồi thu thập Lâm Vân sau.

Lâm Vân đầy vẻ giễu cợt nhìn Dịch Hổ. Hắn đã nhớ ra, lúc trước mình giết Tào Khuê, còn chuẩn bị tìm tên Dịch Hổ này để lấy linh thạch Trung Phẩm. Không ngờ lại gặp y ở Yên Kinh.

- Ông có thực sự muốn tha cho tôi không? Phải biết rằng đệ tử của ông Tào Khuê, còn một người tên là Lữ Phong gì đó và một người tôi không biết, đã bị tôi giết. Ông không muốn báo thù à?

Lâm Vân càng nói, khuôn mặt càng lạnh lùng.

- Cái gì? Đệ tử của tôi đều bị cậu giết?

Dịch Hổ bỗng nhiên đứng lên. Những người đệ tử kia đều được phái ra ngoài giúp y tìm kiếm tài nguyên tu luyện. Không có số tài nguyên đó, việc tu luyện của y diễn ra rất chậm.

- Đúng vậy, ngày hôm qua tôi còn giết mấy nghìn người. Hôm nay chưa giết người nào, ông coi như là người đầu tiên vậy.

Lâm Vân lạnh lùng nói. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn sẽ đứng lên chiến đấu, nhưng hắn vẫn ngồi bất động ở ghế.

Nghe Lâm Vân nói rằng hôm qua vừa giết mấy nghìn người, không ai ở đây cho là thật, ngoại trử Ngụy Cung. Y đang suy nghĩ, có tin tức là ngày hôm qua, căn cứ của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon bị hủy diệt, còn chết mấy nghìn người. Chẳng lẽ là do anh chàng Lâm Vân này làm? Nếu thật là như vậy, thì thực lực của hắn thật quá khủng bố. May mà mình chớp thời cơ nhanh.

Dịch Hổ bỗng nhiên nhảy lên. Y chỉ có thể bay lên không trung một đoạn, chứ không thể bay cao được. Nhưng như vậy đã đủ cho những người ở đây há hốc mồm. Cho dù bọn họ đã từng chứng kiến pháp thuật của Dịch quan chủ. Nhưng hiện tại nhìn thấy vẫn khiến bọn họ khiếp sợ.

Thậm chí có người còn thở phào may mắn mình không phản bội Dịch Hổ. Rất nhiều người đã tận mắt nhìn thấy Dịch Hổ giết người khủng bố như thế nào. Một tên kiêu hùng xã hội đen, bởi vì coi thường Dịch Hổ, đã bị Dịch quan chủ dùng một ngọn lửa đốt chết.

Thậm chí y còn có thể tay không tiếp đạn. Chỉ thấy Dịch Hổ bay lên rồi phóng mấy quả cầu lửa về phía Lâm Vân. Những quả cầu này còn mang theo mùi hôi thối, khiến người xung quanh bắt đầu nôn mửa.

Lâm Vân lạnh lùng cười, vung tay lên. Những chùm lửa kia rõ ràng biết mất vô anh vô tung. Dịch Hổ sững sờ, cảm thấy không tốt.Tên Lâm Vân có thể là một người Tu Chân, thậm chí còn là một người Tu Chân lợi hại.

Dịch Hổ muốn lùi lại thì phát hiện mình cứ đứng như vậy ở không trung, không thể nào rơi xuống được. Ánh mắt của y đã mở to, cực kỳ khủng bố nhìn Lâm Vân.

- Luyện Khí tầng mười hai cũng dám giễu võ dương oai trước mặt ta. Lão tổ của các ngươi còn bị ta dọa không dám đi ra ngoài, vậy mà ngươi còn có thể kiêu ngạo được.

Lâm Vân nói xong, liền phóng một ngọn Tử Hỏa chậm rãi bay về phía Dịch Hổ.

Trong lòng Dịch Hổ đã chìm xuống đáy cốc. Lão tổ của mình không phải là tổ sư Côn Luân sao? Cho dù Dịch Hổ đã từng nghe nói qua lão tổ, nhưng còn chưa từng được đi vào tiên cảnh Côn Luân. Tương truyền lão tổ là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, vậy mà rõ ràng bị người này dọa không dám đi ra? Mặc kệ là thật hay là giả, Dịch Hổ biết mình đã phạm vào sai lầm lớn. Nhìn Tử Hỏa càng ngày càng tới gần, Dịch Hổ cảm thấy chưa lúc nào tử vong cách mình gần đến thế. Vốn cho rằng có thể hô phong hoán vũ ở thế giới phàm nhân, không ngờ lại có kết cục như hôm nay.

Hiện tại y cực kỳ hận những tên đàn em đã đuổi theo Tiểu Tinh kia. Nếu thời gian quay ngược trở lại, y sẽ không chút do dự biến mấy tên đấy thành tro bụi, cũng không muốn trêu chọc Lâm Vân.

Lúc này Dịch Hổ còn không rõ thực lực của y và Lâm Vân cách xa hàng vạn dặm, thì coi như y đã sống uổng phí.

Người xung quanh còn đang kinh hãi vì sao Dịch Hổ bị ngưng lại trong không trung, thì Dịch Hổ đã cầu xin tha thứ:

- Lâm tiền bối, mong tiền bối tha mạng cho tôi.Số đá Bạch Hà còn lại, tôi nguyện ý cống hiến cho tiền bối.

Mặc dù Dịch Hổ cũng biết đá Bạch Hà là linh thạch. Nhưng ở trên Địa Cầu gọi như thế, y cũng phải gọi như vậy.

Nếu là mấy năm trước, nói không chừng Lâm Vân sẽ tha cho Dịch Hổ. Nhưng hiện tại linh thạch trong mắt hắn không khác gì củ cải trắng. Hắn còn có nhiều lắm. Huống hồ, tên Dịch Hổ kia tu luyện tà công, không biết đã hại đời bao nhiêu cô gái vô tội. Y muốn dùng vài viên linh thạch mà chuộc lại mạng sống là không có khả năng.

Nếu bảo bối như Sơn Hà Đồ, Lâm Vân còn có thể xem xét. Nhưng một tên Dịch Hổ làm sao có thể lấy ra được thứ đó?

## 464. Chương 380 (1): Chị Em Cận Thi Kỳ

Tất cả ông trùm xã hội đen ở đây đều sững sờ nhìn một màn này. Bọn họ đã bao giờ chứng kiến một cuộc chiến như vậy đâu? Dịch Hổ với bản lĩnh như thần tiên rõ ràng bị ngưng ở trên không, còn cầu xin tha thứ nữa. Tình cảnh này có chút buồn cười. Điển hình của sấm to, mưa nhỏ. Ngụy Cung nghĩ bụng, quả nhiên trước mặt Lâm Vân, Dịch Hổ không là thứ gì cả. Liêu Nhị thì lau mồ hôi trên trán. Trong lòng liên tục cảm ơn tổ tông phù hộ. Thật con mẹ nó may mắn, biết Dịch Hổ lợi hại nhưng vẫn đầu phục Lâm Vân. Liêu Nhị ta quả nhiên là anh minh thần võ, ngay cả mình cũng không thể bội phục bản lĩnh nhìn người của mình.

Chỉ có Dịch Hồ là rơi lệ trong lòng. Con mẹ nó chứ, lão tử đâu muốn trôi nổi trên không trung như thế này. Lão tử còn muốn xuống mặt đất hơn bất kỳ ai khác, nhưng lại không thể xuống được.

Lâm Vân lười nói thêm, hỏa diễm lập tức bao trùm Dịch Hổ. Dịch Hổ liền biến mất như chưa từng có ở đây. Thậm chí ngay một tiếng kêu cũng không nghe thấy.

Những ông trùm ở đây đều im lặng như ve mùa đông. Tên Lâm Vân này quả nhiên giống như trong truyền thuyết, giết người không để lại dấu vết. Căn phòng nhất thời trở nên cực kỳ yên tĩnh, không ai dám lên tiếng trước. Tuy không ai ở trong này là không trải qua chém giết để sinh tồn, nhưng đối mặt với một nhân vật lợi hại như vậy, bọn họ cũng phải sợ hãi. Đây không phải là chuyện dám phản kháng hay không. Mà là bọn họ không thể phản kháng.

- Dịch Hổ gọi các ngươi tới đây làm gì?

Lâm Vân nhìn lướt qua những trùm xã hội đen ở đây. Khiến bọn họ cảm thấy rất bất an.

- Bẩm báo Lâm đại ca, chúng tôi chỉ biết là Dich Hổ triệu tập mọi người lại, chứ không biết mục đích trong đó.

Ngụy Cung chủ động đi lên nói chuyện. Ý của y là Dịch Hổ cưỡng chế mọi người tới, không ai không dám tới.

Hai tên nam tử ngồi bên cạnh Dịch Hổ vừa nãy, thấy Dịch Hổ đã chết, một tên vội vàng đi tới trước nói:

- Lâm tiền bối, chúng tôi mới chỉ đi theo Dịch Hổ được có mấy tháng. Trong mấy tháng này, Dịch Hổ bảo chúng tôi bày mưu tính kế cho y.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn hai người:

- Hai người bày mưu gì cho y, nói.

Ánh mắt của Lâm Vân giống như thực chất vậy, khiến cho hai người kia rùng mình một cái. Một tên không dám giấu diếm, bẩm báo:

- Dịch Hổ cần đá Bạch Hà và các thiếu nữ chưa lập gia đình. Hơn nữa các thiếu nữ đó phải có thuộc tính băng. Chúng tôi bày mưu cho y rằng triệu tập các trùm xã hội đen lại, rồi phân phối mệnh lệnh này cho bọn họ…

Tên này càng nói càng phát hiện việc làm của mình không đúng. Hàm răng bắt đầu run lập cập.

- Làm sao các ngươi biết cô gái nào có thuộc tính băng?

Lâm Vân có chút hiếu kỳ hỏi.

Thấy Lâm Vân hỏi như vậy, tên này nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Lâm Vân cũng cần thiếu nữ chưa lập gia đình? Nếu là như vậy, hắn vẫn cần bọn họ tham mưu. Liền vội vàng nói:

- Dịch Hổ chính đang đợi mấy người kia tới, rồi dạy cách phân biệt. Nhưng về sau, tiền bối tới, nên còn chưa nói.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, thật đúng là thầy nào trò nấy. Hai tên này chắc cũng luyện tà công như sư phụ của bọn chúng. Liền không chút do dự phóng hai ngọn hỏa diễm, biến hai tên thành tro bụi. Lại nhìn hai tên bảo tiêu dưới chân, Lâm Vân cũng không buông tha. Cộng thêm tên nam tử dẫn Lâm Vân vào kia, trong một khoảng thời gian ngắn Lâm Vân đã giết sáu người.

Thấy thủ đoạn giết người của Lâm Vân như vậy, các trùm xã hội đen càng thêm kính cẩn đứng ở đó, không dám lên tiếng ngăn cản. Bọn họ chỉ sợ hỏa diễm sẽ đốt tới mình.

“Cô nàng kia có rắc rối rồi”

Thần thức của Lâm Vân nhìn thấy cô gái giống Cận Thi Kỳ kia chợt rút đao, đâm vào ngực của một tên nam tử đã hơi say.

Nam tử kia đang say, muốn sờ sờ ngực cô gái đó, thì không ngờ bị một dao đâm trúng tim. Y chỉ kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, bỏ mình.

Nam tử kia vừa ngã xuống, cô gái đó đã rút con dao nhọn, một chùm máu tươi bắn ra, vung vẩy khắp người cô ta. Tình cảnh càng thêm quỷ dị khủng bố.

Một cô gái khác kêu thét lên. Ba tên nam tử còn lại mặc dù cũng say khướt,, nhưng vừa nhìn thấy biến cố, đều tỉnh rượu mấy phần, nhìn chăm chú vào cô gái đó, không nói lên lời.

Lâm Vân mỉm cười. Hắn nhìn thấy tay của cô ta hơi run, xem ra lần đầu tiên giết người. Bằng không đã không để máu vung vẩy lên người như vậy.

- Những người trong phòng 806 là ai?

Lâm Vân ngẩng đầu hỏi những người ở đây.

- Đều là thuộc hạ của tôi.

Một tên nam tử mập mạp tuổi chừng năm mưới, nơm nớp lo sợ nói.

- Ở trong đó có một cô gái là bạn của ta. Ngươi đi tới đó dẫn tất cả thủ hạ của ngươi tới đây, kể cả cái xác chết nữa. Còn cô bạn của ta, thì thả cho cô ta đi.

Lâm Vân nói xong, nhắm mặt lại, không nói thêm gì nữa. Ở chỗ này chơi đùa với mấy tên xã hội đen cũng không phải buồn tẻ lắm.

- Vâng, vâng..

Nghe Lâm Vân ra lệnh,tên nam tử mập mạp vội vàng chạy ra ngoài. Ở ngoài có đứng rất đông đàn em, có hai tên đi theo tên béo đó.

- Cô, đồ gái điếm, cô dám giết người à?

Dù đã uống say, nhưng ba nam tử đối phó với một nữ nhân, vẫn rất đơn giản.

Cô gái kia vì không chịu nổi lần đầu giết người, nên tránh qua một bên nôn mửa.

Một tên nam tử thấy vậy, liền cầm một chai rượu, định đập vào đầu cô gái kia. Một tên khác thì đã rút dao để ở eo.

- Dừng tay.

Đúng lúc này, tên béo đã chạy tới.

- Bàng đại ca, sao anh lại tới đây?

Tên nam tử cầm bình rượu, vừa nhìn thấy tên béo, liền dừng tay, biểu lộ đầy tôn kính và sợ hãi.

Tên béo kia đi tới gần, tát ba tên kia mỗi đứa một cái, rồi tới cạnh cô gái đã nôn mửa xong kia, nói:

- Tôi thay đàn em của tôi nói lời xin lỗi cô. Mong cô bỏ quá cho. Tôi sẽ dẫn đàn em của tôi đi. Số tiền trong cái thẻ này coi như là tiền an ủi, mật mã là 68.

Nói xong, y còn cúi người làm lành với cô gái.

Chững những cô gái này ngây ngẩn, mà ba tên đàn em và một cô gái khác cũng ngây ngẩn. Chuyện quái quỉ gì vậy? Cô ta giết đàn em của y, vậy mà y không những không trả thù, còn trả tiền an ủi. Giống như cô gái kia đã làm việc tốt, nên tên béo trả tiền thù lao vậy.

- Lão đại…

Tên nam tử cầm dao ngây người nhìn lão đại của mình, còn tưởng tinh thần của ông ta không bình thường. Còn hai tên kia tưởng lão đại đang đùa giỡn cô gái. Nhưng vì sao lại không giống lắm?

- Cô là ai?

Tên béo an ủi xong cô gái kia, liền nhìn một cô gái khác hỏi.

- Bàng ca, em là người của Đầm ca.

Cô gái này vội vàng cung kích nói.

- Đúng vậy, đại ca, Tiểu Phân là người của em.

Tên nam tử cầm bình rượu đi lên giải thích.

- Cậu bảo Tiểu Phân mua mấy bộ quần áo mới cho cô ấy, rồi cẩn thận tiễn cô ấy về nhà đi.

Tên béo nghiêm nghị nói.

Nhưng cô gái kia không lĩnh tình, liền mắng:

- Đừng giả mù sa mưa nữa, muốn giết thì cứ giết. Bắt em gái của tôi còn đóng kịch ở trước mặt tôi nữa chứ. Cho dù tôi chết, tôi cũng biến thành quỷ, đi theo ám các ông.

Nói xong, cô ta vứt cái thẻ ngân hàng về phía tên béo.

## 465. Chương 380 (2): Chị Em Cận Thi Kỳ

- Chuyện này là thế nào?

Tên béo lạnh lùng hỏi.

- Là như vậy, lão đại. Không phải lần trước vị Dịch quan chủ đã bái phỏng anh sao? Lúc đó vị quan chủ kia đã nhắc tới những cô gái có thuộc tính băng, tôi đứng ở bên cạnh nên nghe được. Vừa lúc Tiểu Phân kể rằng có một người bạn học có thuộc tính băng, bởi vì ở tai của người bạn đó có một vết hình bông tuyết. Mà người bạn học của Tiểu Phân chính là em gái của cô ta. Lần trước tôi nghe vị Dịch quan chủ kia nói chuyện với đại ca, không phải nói những cô gái có vết hình bông tuyết trên người, chính là cách nhận ra những cô gái có thuộc tính băng sao? Cho nên, vừa biết tin tức này, tôi liền đi bắt cô bạn của Tiểu Phân.

Tên nam tử cầm chai rượu, nịnh nọt kể lại cho tên béo.

Nhưng đáp lại chỉ là một cái tát của tên béo. Y run rẩy nói:

- Ai bảo cậu tự quyết định? Tôi đã ra lệnh cho cậu tìm những cô gái đó chưa? Cậu là lão đại hay tôi là lão đại. Mau dẫn cô gái đó tới đây. Nếu cô ta thiếu một sợi tóc, thì tôi sẽ lấy đầu cậu.

- Vâng vâng, cô ta đang bị nhốt trong một văn phòng bất động sản gần tòa nhà Huy Hoàng. Tôi lập tức đi thả ngay.

Tên này thấy lão đại tức giận, vội vàng thả cái chai rượu xuống rồi, rồi chạy như bay ra khỏi căn phòng.

- Cậu đi cùng Thủy Đàm đi.

Tên béo ra lệnh cho một bảo tiêu.

Lâm Vân thấy tên béo ra lệnh cho đàn em đi ra ngoài tòa nhà Huy Hoàng, thử phóng thần thức kiểm tra xung quanh, sắc mặt liền trầm xuống. Hắn nhìn thấy Cận Thi Kỳ bị nhốt trong một văn phòng của công ty bất động sản. Lá gan của đám người này thật không nhỏ

Đối với Cận Thi Kỳ, Lâm Vân coi cô ấy như em gái của mình vậy. Dù về sau không thấy Lâm Hinh nhắc tới Cận Thi Kỳ. Nhưng Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh vẫn là bạn tốt. Hơn nữa cô ấy còn coi Lâm Vân như anh trai.

Không ngờ Cận Thi Kỳ lại bị bắt cóc. Trong lòng hắn đương nhiên là căm tức. Xem ra tên béo kia đã nhận ra sai lầm của y, nên mới chủ động sai đàn em đi đón Cận Thi Kỳ.

Khó trách cô gái ở phòng 806 kia lại liều lĩnh giết người như vậy. Thì ra là em gái của cô ta bị bắt đi. Phỏng chừng cô ta biết rằng mình không cứu được em gái, nên mới liều mạng. Chính xác là cô ta không có biện pháp nào cứu được Cận Thi Kỳ, vì quá tuyệt vọng nên mới lựa chọn liều mạng.

Cận Dung đứng lặng tại chỗ. Không ngờ đám người kia lại đồng ý thả em mình ra. Vì em gái, nàng đã tới cục cảnh sát rất nhiều lần, còn tìm người hỗ trợ, nhưng vẫn không có ai chịu giúp đỡ. Trong lúc tuyệt vọng, cô ta lựa chọn đồng quy vu tận. Nhưng ai ngờ lúc cuối tình hình lại có thay đổi.

Tên béo họ Bàng lau mồ hôi trên trán, thần sắc rất khẩn trương, lại đi tới xin lỗi Cận Dung.

Lần này Cận Dung không lên tiếng, mà chỉ lặng lặng chờ đợi. Trong đầu cô ta đang suy nghĩ, đây là chuyện gì vậy? Mình đã giết người, nhưng sao không thấy ai báo cảnh sát.

Không chỉ nói báo cảnh sát, mà cả nhân viên phục vụ cũng không có một ai. Cận Dung dù ngu ngốc cũng biết có người âm thầm giúp mình. Cô ta không tin tên béo kia nổi điên, người này vừa nhìn là biết rất có tinh thần.

- Chị.

Cận Thi Kỳ bị hai người nam tử đưa tới, trong lòng đã rất hoảng loạn. Cô ta bị nhốt hơn một tuần. Còn chưa biết bọn chúng muốn làm gì, thì lại nhìn thấy chị của mình là Cận Dung bị dính đầy máu tươi trên người. Không khỏi kêu lên một tiếng.

- Thi Kỳ, em không sao chứ?

Cận Dung cho rằng em gái của mình đã sớm bị bán đi rồi. Lúc này được gặp lại em gái, trong lòng rất kích động. Sau khi bố mẹ ly hôn, mẹ thì lấy chồng ở bên kia Thái Bình Dương, cha thì chết vì buồn bực. Cuối cùng chỉ còn lại hai chị em sống nương tựa vào nhau. Cho nên em gái vừa bị bắt cóc, tinh thần của cô ta gần như sụp đổ.

Cận Thi Kỳ vội vàng hỏi:

- Chị, máu trên người chị…

Thi Kỳ nhìn thấy chị mình đang cầm dao nhọn, một người thì nằm trên mặt đất, liền biết chị của mình đã giết người. Vì nhất thời kinh hãi, nên đứng lặng tại chỗ.

Tên béo họ Bàng vội vàng ra lệnh:

- Còn không mang cái xác ra ngoài.

Sau đó nhặt tấm thẻ ngân hàng lên, đưa cho Cận Dung:

- Tôi rất áy náy vì để cho hai chị em cô bị kinh hãi. Tấm thẻ này coi như là tôi đền bù. Mong hai người đừng từ chối.

Cận Dung chỉ cần em gái mình bình an là được, những thứ khác, cô ta không quan tâm:

- Ông cầm lại tấm thẻ đi, tôi không cần nó. Tôi đã giết người, ông cứ báo cảnh sát tới bắt tôi đi.

- Chị…

Cận Thi Kỳ nghe thấy chị mình chính miệng nói đã giết người, liền bị dọa tới sắc mặt trắng bệch.

- Giết người? Sao tôi không thấy nhỉ. Vừa nãy là hai đàn em của tôi đánh nhau, một người bị thương, có liên quan gì tới cô đâu. Xin cô thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền.

Nói tới đây, tên béo lại kia rõ ràng quỳ xuống, dùng hai tay đưa tấm thẻ cho Cận Dung.

Cận Dung và Cận Thi Kỳ ngạc nhiên nhìn tên béo. Nếu không phải khuôn mặt của y thực sự lộ vẻ sợ hãi và tôn kính, thì hai người đã tưởng y muốn chơi đùa hai người rồi.

Bàng Hải đã âm thầm chửi đám đàn em của mình vô số lần. Y biết nếu mình muốn giữ được mạng sống thì chỉ có thể cầu mong hai chị em này tha thứ. Một khi khiến cho Sát Thần kia bất mãn, thì mình sẽ biến thành hư vô, xương cốt không còn.

Con gái dù sao cũng mềm lòng hơn con trai. Nên cầu Sát Thần kia, còn không bằng cầu hai cô gái này. Một khi hai người đáp ứng tha thứ cho y, thì mạng nhỏ của y không thành vấn đề.

Thế lực của Bàng Hải ở phương bắc cũng không nhỏ, nhưng nếu so với Hắc Thủ Băng Đao, Thiểm Bang của y chỉ như kiến với voi mà thôi. Huống hồ một người có thủ đoạn thần tiên như Dịch Hổ, cũng không chịu nổi một kích của Lâm Vân. Thì thế lực của mình có là cái thá gì.

Thấy tên mập có vẻ thực lòng hối lỗi, tâm tình của hai chị em mới bình tĩnh lại.

Một khi bình tĩnh lại, Cận Dung bắt đầu suy nghĩ là ai giúp mình. Là Uông Kỳ Quân sao? Người này một mực truy cầu cô ta, chẳng lẽ là nhờ y? Không giống lắm, Uông Kỳ Quân kia là một người rất khoe mẽ, sao có thể làm một việc giúp người sau lưng như vậy được? Huống hồ Uông Kỳ Quân còn không có bản lãnh lớn như vậy.

- Là ai bảo ông tới?

Cận Dung kéo tay của em gái, rồi nhìn Băng Hải, hỏi thăm.

Cân Dụng một tay nắm em gái, một tay cầm con dao, nhìn Bàng Hải quỳ dưới mặt dất. Trông rất giống như một nữ hiệp khách trừng phạt ác bá vậy.

Bàng Hải sững sờ không biết trả lời ra làm sao. Lâm Vân còn chưa ra lệnh nói tên của hắn cho hai chị em này biết. Nếu như mình lộ ra thân phận của hắn, khéo lại khiến Lâm tiền bối không vui. Vậy thì công sức nãy giờ của y sẽ thành công dã tràng.

Vì quá khẩn trương mà mồ hôi của y rơi đầy trán.

Cận Dung nhìn thấy ngay cả trùm xã hội đen cũng phải toát mồ hôi, chứng tỏ người giúp mình kia có thực lực rất lớn. Trong lòng cô ta càng muốn biết đó là ai

## 466. Chương 381 (1): Người Đó Là Ai?

Lâm Vân dùng thần thức đã thấy hết mọi chuyện. Âm thầm tự nhủ, tên Bàng Hải này không phải là một tên ngốc. Chỉ là cô chị của Cận Thi Kỳ có vẻ hơi đần. Đã cứu được em gái ra rồi còn dây dưa ở đây làm gì? Tranh thủ thời gian chạy đi mới đúng.

- Chị, chúng ta đi thôi.

Cận Thi Kỳ phản ứng trước. Cô ta biết nơi này không phải là nơi ở lâu. Bị nhốt cả tuần, tuy thân thể không bị xâm phạm, nhưng tinh thần lại chịu áp lực rất lớn. Hiện tại gặp được chị của mình, tinh thần thoáng buông lỏng, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, quên hết mọi chuyện.

Cận Dung thấy tên béo Bàng Hải không dám nói ra người đằng sau, cũng không có cách nào. Cô ta thì lại không nghĩ ra được là ai. Đành phải nói với em gái:

- Em giúp chị mua một bộ quần áo. Bộ này của chị dính đầy máu tươi nên không ra ngoài được.

Bàng Hải thấy cô ta không hỏi nữa, mới nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng dẫn hai người tới một căn phòng sạch sẽ. Rồi ra lệnh cho Tiểu Phân đi cùng Thi Kỳ mua quần áo.

Phân phó xong, tên béo mới dám dẫn thủ hạ lên tầng chín.

Bàng Hải thấy Lâm Vân mặt không biểu tình. Không biết những việc mình làm có khiến cho Lâm tiền bối hài lòng hay không. Đang định đi lên bẩm báo, thì Lâm Vân đã khoát tay nói:

- Những việc ông làm, tôi đã nhìn thấy. Mấy tên đàn em kia của ông thì do ông tự xử lý.

Bàng Hải sững sờ. Vị tiền bối này quả nhiên lợi hại. Chỉ ngồi yên ở đây mà biết mọi việc mình làm. Trong lòng vừa mừng vừa lo. Mừng vì Lâm tiền bối đã tha cho y. Lo là vì mấy tên đàn em kia của mình coi như xong đời.

Ba tên nam tử vừa uống rượu với Cận Dung, đi vào căn phòng. Trông thấy rất nhiều ông trùm đứng đằng sau người tuổi trẻ với dáng vẻ cung kính, liền biết thân phận của người đó là cao nhất. Bọn họ đều sợ tới mức đứng không vững.

Bọn họ có tính là cái gì. Các ông trùm bang phái đều cung kính với người thanh niên kia như cháu nội. Đủ biết thế lực của hắn rất khủng bố.

Nam tử tên Thủy Đàm nghe Lâm Vân nói vậy, bỗng nhiên cắn răng một cái. Rút con dao sau lưng của đồng bọn, rồi chém xuống tay của mình.

Một cánh tay vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất. Máu tươi lập tức phun đầy sàn. Sắc mặt của Thủy Đàm trở nên trắng bệch. Y quỳ rạp xuống đất nói:

- Vãn bối không hiểu chuyện nên đã đắc tội với tiền bối. Chỉ có thể cắt một tay bồi tội. Nếu tiền bối cảm thấy chưa hết giận, thì cứ lậy mạng vãn bối.

Lâm Vân thấy y làm vậy, không khỏi gật đầu. Âm thầm khen người này ngoan độc. Người bình thường bị cụt tay không giống như với tu sĩ. Tu sĩ bị cụt tay có thể vận chuyển công pháp để dừng máu. Nhưng y cụt tay, coi như đã vứt nửa cái mạng. Nếu không kịp cầm máu, thì cả cái mạng cũng đi tong. Với dũng khí này, Lâm Vân quyết định tha cho y một mạng. Tính cách của người này hơi giống với Lý Thanh.

Hai tên còn lại nhìn Thủy Đàm tự chắt tay, sắc mặt đều trắng bệch. Nhưng bọn chúng không có dũng khí làm như thế.

- Ngươi tự xử lý vết thương đi.

Lâm Vân thuận miệng nói.

Thủy Đàm nghe thấy vậy liền mửng rỡ, biết rằng mình đã giữ được một màng. Bàng Hải liền vội vàng dắt y ra ngoài. Dặn dò hai tên bảo tiêu đưa Thủy Đàm tới bệnh viện. Rồi mới quay lại căn phòng.

Lúc Bàng Hải trở về thì phát hiện hai tên đàn em và xác chết đã biến mất vô tung vô ảnh. Liền biết là do Lâm Vân làm. Cả người càng thêm lạnh.

- Tôi ghét nhất việc mua bán phụ nữ. Thổ Thất vì làm chuyện này mà xương cốt không còn. Cho nên tôi hy vọng mọi người ở đây đừng làm những chuyện mà tôi không vui.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn gần mười trùm xã hội đen ở đây.

Những ông trùm xã hội đen ở đây, có ai là sạch sẽ đâu? Nếu không làm những việc dơ bẩn thì lấy đâu ra tiền mà nuôi đàn em? Bọn họ chỉ hy vọng Lâm tiền bối không nhắc tới các việc buôn bán khác. Cũng may Lâm Vân xác thực là không nhắc tới điều kiện khác. Hắn không phải là cảnh sát quốc tế, đâu có thể quan tâm nhiều như vậy.

Nhờ một câu này của Lâm Vân, trong vài chục năm, không hề có một vụ mua bán phụ nữ nào xảy ra.

Cận Dung vụng trộm nhìn qua cửa sổ, xem em gái mua quần áo có xảy ra chuyện gì không. Nhưng cô ta lại trông thấy có hai tên nam tử đang vội vàng bế Thủy Đàm đã bị cụt một tay, còn chảy đầy máu đi ra tòa nhà Huy Hoàng. Vừa nãy còn thấy y rất yên ổn mà, chẳng lẽ một tay của y vừa mới bị cắt sao? Trong lòng cô ta càng thêm nghi ngờ.

Người giúp chị em mình, lại chặt đứt tay của Thủy Đàm, là vì giúp chị em mình hả giận, hay là vì thứ gì khác?

Lâm Vân nhìn những lão đại xa hội đen trong này, âm thầm tính toán, nếu lợi dụng bọn họ tốt, nói không chừng lại có tác dụng.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân nhìn Ngụy Cung nói:

- Ngụy Cung, ông chỉnh lý lại những bang hội cho tôi. Sau này có chuyện quan trọng hoặc kỳ quái gì thì lập tức thông báo cho tôi biêt. Liêu Nhị và Kỳ Sơn là trợ thủ cho Ngụy Cung. Còn nữa, giúp tôi thu thập một số thảo dược. Tranh vẽ ở trong này.

Lâm Vân nói xong, đưa một quyển sách giao cho Ngụy Cung. Lại lấy một viên linh thạch, dùng tay luyện hóa thành một cái lệnh bài, đưa cho Ngụy Cung:

- Về sau có tin tức hoặc tìm được gì đó thì đưa cho người có lệnh bài y như vậy.

- Vâng, tôi nhớ kỹ rồi.

Ngụy Cung bước lên phía trước, cung kính trả lời.

- Cứ như vậy đi, các ông cứ việc thương lượng. Có chuyện gì thì bảo Ngụy Cung tìm tôi. Lát nữa tôi sẽ nói số điện thoại của tôi cho Ngụy Cung.

Lâm Vân nói xong, bảo Ngụy Cung nói số điện thoại của y, rồi đứng lên, rời khỏi căn phòng.

Đi ra ngoài cũng mất một thời gian rồi, về sớm không lão bà lại lo lắng. Ngụy Cung và các trùm xã hội đen kính cẩn tiễn Lâm Vân ra ngoài. Còn chuẩn bị đưa tới cửa lớn, nhưng Lâm Vân đã khoát tay, rồi đi xuống. Khi thấy Lâm Vân đã đi hẳn, mấy người này mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Bọn họ đều thầm nghĩ, suýt nữa thì mất mạng ở đây.

- Được rồi, hiện tại chúng ta thương lượng những chuyện mà Lâm đại ca đã phân phó. Tôi nghĩ mặc dù Lâm đại ca không nói, nhưng nếu như kiếm ít thảo dược Lâm đại ca khẳng định sẽ không vui. Còn kiếm được nhiều, nói không chừng Lâm đại ca cao hứng lại ban thưởng một vài viên đan dược. Lúc đó chúng ta sẽ được lợi vô cùng.

Ngụy Cung nói xong, nhìn những lão đại xung quanh, trong lòng cực kỳ vui mừng.

Dù Lâm Vân không chủ động nói y là người đứng đầu. Nhưng ý tứ lại rất rõ ràng. Hắn cho phép mình, Liêu Nhị và Kỳ Sơn toàn quyền phụ trách.

Lâm Vân đi ra tòa nhà Huy Hoàng. Hắn còn đang suy nghĩ, mình và Dịch Hổ cũng giống nhau, tìm các lão đại này hỗ trợ. Nhưng hiện tại Dịch Hổ đã tan thành mây khói. Cho nên có thực lực mới là có tất cả. Với thực lực của mình, chính là đứng đầu ở thế giới này. Nhưng ở thế giới Tu Chân chính thức, phỏng chừng mình không là cái gì cả.

- Chị, sao chị còn ở đây?

Cận Thi Kỳ mua quần áo trở về, giúp Cận Dung thay đổi. Nhưng lại thấy chị của mình vẫn đứng trong tòa nhà, không rời đi.

## 467. Chương 381 (2): Người Đó Là Ai?

- Thi Kỳ, chị cho rằng người đã giúp chúng ta vẫn đang ở trong tòa nhà Huy Hoàng này. Chúng ta trốn ở một bên, nói không chừng lại được thấy hắn.

Cận Dung rất muốn biết là ai giúp đỡ hai chị em cô ta.

- Chị, nếu người đó không đi ra, chẳng lẽ chúng ta phải chờ cả đêm à? Em mệt quá rồi, rất muốn về nhà ngủ một giấc.

Cận Thi Kỳ mệt mỏi nói.

- Ừ, vậy thì chúng ta về luôn vậy.

Kỳ thực Cận Dung cũng mệt mỏi không kém. Huống hồ vừa nãy cô ta còn giết người. Mặc dù tên béo nói không có việc gì, nhưng trong lòng cô ta luôn bất an. Cô ta không dám nói cho em gái, vì sợ em ấy lo lắng.

Lâm Vân vừa đi ra thì gặp phải hai chị em Thi Kỳ . Đã gặp mặt như vậy rồi, thì cũng không thể làm như không biết.

- Thi Kỳ, đã lâu không gặp. Sao không thấy em đến nhà anh chơi nhỉ.

Lâm Vân cười, chào hỏi Thi Kỳ.

Cận Thi Kỳ quay đầu nhìn Lâm Vân, liền kinh hỉ kêu lên:

- A, Lâm đại ca, đúng là đã lâu rồi không gặp anh. Em vẫn tới nhà anh chơi mà, nhưng anh có ở nhà đâu. Chỉ có chị Vũ Tích và Lâm Hinh. Anh về bao giờ vậy?

Nói xong, liền chạy tới nắm lấy tay của Lâm Vân, nhưng lập tức lại cảm thấy không ổn. Năm đó, cô ta và Lâm Hinh bạo dạn như vậy, bởi vì hai người còn đang là sinh viên. Nhưng hiện tại cô ta đã hai mươi bảy tuổi rồi, thân mật như vậy thì không đúng lắm.

Lâm Vân hiểu ý của Cận Thi Kỳ, chỉ tùy ý vỗ bờ vai của cô ta, nói:

- Mỹ nữ đã trưởng thành, nên biết thẹn thùng rồi. Nhưng gặp anh thì có gì phải xấu hổ cơ chứ. Nếu hai chị em rảnh thì hôm nay anh mời hai người một bữa cơm.

Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của Cận Thi Kỳ mới bình thường, giả làm cái mặt quỷ nói:

- Mỹ nữ gì như em chứ? Em già rồi. Mà Lâm đại ca vẫn trẻ như hồi đó nhỉ, chẳng thấy thay đổi gì cả.

Lâm Vân cười ha ha. Hắn không ăn Tiên Nhan Đan, nhưng tu vị của hắn đã là bảy sao. Dung mạo có thể giữ năm trăm năm không thay đổi.

- Có gì đâu, nếu em thích, thì anh sẽ giúp em không bao giờ già.

Đây không phải là thuận miệng nói. Trên người của hắn vẫn còn một viên Tiên Nhan Đan. Chỗ Lâm Hinh còn hơn một viên. Cho dù về sau không thể luyện chế Tiên Nhan Đan, nhưng vẫn còn có Trú Nhan Đan. Mặc dù Trú Nhan Đan không có tác dụng nghịch thiên như Tiên Nhan Đan, nhưng vẫn có thể bảo trì dung mạo được một trăm năm.

Cận Thi Kỳ nhếch miệng. Cô ta biết là Lâm Vân nói đùa, nhưng không chủ động nói ra.

- Em, anh này là?

Cận Dung thấy em gái mình thân mật với người này đến mức quên cả mình. Không khỏi chủ động chen vào.

- À, em quên mất. Chị, đây là anh Lâm Vân, em đã từng nhắc qua đó. Anh ấy là anh của Lâm Hinh, bạn thân nhất của em. Lâm đại ca, đây là chị gái em, Cận Dung.

Cận Thi Kỳ giới thiệu hai người.

Sắc mặt của Cận Dung có chút kỳ quái. Anh chàng Lâm Vân này cũng đi ra từ tòa nhà Huy Hoàng. Chẳng lẽ hắn chính là người đã giúp đỡ hai chị em mình sao?

Nghĩ tới đây, cô ta liền vội vàng giơ tay, bắt tay Lâm Vân và nói:

- Lâm đại ca, cảm ơn anh đã chiếu cố Thi Kỳ.

Lâm Vân cười trả lời:

- Anh có giúp được Thi Kỳ gì đâu. Anh mới trở về từ hôm qua mà.

Trong lòng thì nghĩ, cô nàng này đang thử mình à?

Cận Dung nghe Lâm Vân nói vậy, thì càng hoài nghi. Không phải hắn thì còn ai muốn giúp hai chị em mình nữa nhỉ?

- Lâm đại ca, em và chị có việc phải về luôn rồi. Để hôm nào em tới nhà anh chơi nhé.

Cận Thi Kỳ vội vàng nói. Nếu đổi thành bất kỳ hôm nào, Cận Thi Kỳ đều nguyện ý đi ăn cơm với Lâm Vân. Nhưng hôm nay lại không được. Không chỉ nói cô ta mới thoát khỏi bị bắt cóc, mà chị của cô ta vừa giết người, trong lòng khẳng định có ám ảnh. Phải về nghỉ ngơi, đồng thời an ủi chị ấy.

- Ừ, cũng được. Hẹn gặp lại.

Vừa vặn có một chiếc xe taxi đi tới, Lâm Vân vẫy xe, rồi chào từ biệt hai chị em Thi Kỳ.

Cận Dung muốn đi ăn cơm với Lâm Vân luôn để thăm dò chuyện vừa nãy. Nhưng em gái mình đã nói như vậy rồi, cô ta đành phải bất đắc dĩ đợi lần sau, nếu em gái của cô ta đi tới nhà Lâm Hinh, cô ta cũng sẽ đi cùng.

- Thi Kỳ, anh chàng Lâm Vân kia có phải là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn hay không?

Vừa về nhà, Cận Dung liền hỏi lại Cận Thi Kỳ. Trong lòng cô ta vẫn rất hoài nghi.

- Vâng, có chuyện gì vậy chị?

Cận Thi Kỳ kỳ quái hỏi. Không phải chị ấy đã biết từ trước sao, còn hỏi lại làm gì?

- Em nói xem, anh chàng Lâm Vân kia có phải là ân nhân cứu mạng chúng ta không?

Lời này của Cận Dung khiến Thi Kỳ rơi vào trầm tư. Lâm Vân là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn, về sau dù đã trao hết quyền lực cho Lâm Hinh. Nhưng một người có thể thành lập một công ty như vậy, chứng tỏ hắn không phải là người tầm thường.

Chỉ là, cô ta cũng biết tên mập kia là ai. Lúc trước, tên đàn em của y uy hiếp cô ta, nói rằng lão đại của y là Bang Hải, bang chủ Thiểm Bang. Rồi nói cô ta đừng cố chống cự. Mặc dù Cận Thi Kỳ chưa nghe nói qua về Thiểm Bang. Nhưng nếu là lão đại của cả một bang hội, thì khẳng định không đơn giản. Lâm Vân chỉ là một thương nhân, sao có thể tạo ảnh hưởng cho một trùm xã hội đen được? Điều này khó mà xảy ra.

- Chị, Lâm đại ca chỉ là chủ tịch của một tập đoàn mà thôi. Hơn nữa, hơn nữa…

Cận Thi Kỳ không nói hết câu. Bởi cô ta muốn nói Lâm Vân hình như có chút điên khùng. Lúc đầu gặp hắn, không phải cả người hắn đều rách rưới sao. Hắn có thể thành lập được một tập đoàn lớn như vậy, có lẽ là nhờ gia tộc đứng đằng sau ủng hộ. Dù Lâm Hinh đã tâng bốc anh trai của cậu ấy rất nhiều lần, nhưng cô em gái nào chả thế. Có cô em nào lại nói anh của mình kém đâu?

Sở dĩ Cận Thi Kỳ có hảo cảm với Lâm Vân, bởi vì hắn là anh trai của Lâm Hinh, bạn thân nhất của cô ta. Hơn nữa lúc ở bên cạnh Lâm Vân, cô ta không hề có áp lực gì. Có cảm giác an toàn như một người anh trai vậy.

Nhưng hiện tại, cho dù Lâm Vân đã là chủ tịch, khí chất của anh ấy vẫn bình thản như vậy. Không hề có chút kiêu căng, như mây trôi nước chảy.

- Hơn nữa cái gì?

Cận Dung hỏi.

- Không có gì. Chị phải tiếp xúc anh với anh ấy một thời gian dài, chị mới mới hiểu anh ấy.

Ý của Cận Thi Kỳ là, Lâm đại ca là người tốt, chứ không dính dáng gì với xã hội đen cả.

Thử nghĩ, có thể làm cho trùm xã hội đen cung kính như là cháu nội trước mặt chị em bọn họ, một người kinh doanh có thể làm được không?

- Em rất hiểu hắn à?

Cận Dung vẫn không quá tin lời của cô em gái.

- Cũng không phải là hiểu rõ. Nhưng em biết Lâm đại ca là người tốt. Ủa, không đúng…

Cận Thi Kỳ nhớ tới năm đó Lâm gia xảy ra biến cố, khiến cả mẹ và cha của Lâm Hinh bị thương. Về sau thì Lâm Vân chữa trị khỏi cho cha mẹ của anh ấy, rồi đêm đó rời đi Phần Giang.

Về sau Lâm Hinh vụng trộm nói với cô ta, anh trai của cậu ấy rất có thể đi báo thù.

Một người bình thường, có thể đi tìm kẻ gây sự với Lâm gia báo thù hay không? Còn có, lúc đó Lâm Vân rời đi mất tận hai năm thì phải.

Lẽ nào đúng là do Lâm đại ca giúp mình? Trừ anh ấy ra, còn có ai muốn trợ giúp hai chị em cô đơn như bọn họ? Đúng rồi, nhất định là anh ấy. Ngày mai mình sẽ tới nhà Lâm Hinh hỏi xem.

- Sao vậy? Có gì không đúng à?

Cận Dung thấy sắc mặt của cô em gái biến hóa, liền hỏi.

## 468. Chương 382: Hứa Hẹn Với Nhược Sương

Lúc Lâm Vân trở về, Vũ Tích không có ở nhà. Thử phóng thần thức ra ngoài, thì thấy vợ mình đang ở chỗ lão gia tử. Trong lòng tự nhủ, chắc Vũ Tích tới đó gọi mình. Đang định gọi điện thoại thì Nhược Sương đi lên.

- Lão gia tử gọi chị Vũ Tích tới đó rồi. Bởi vì có việc nhưng lại không tìm thấy anh, nên lão gia tử đã dặn, nếu anh trở về nhà thì quay lại đó.

Nhược Sương thấy Lâm Vân trở về, liền rất cao hứng. Vội vàng truyền lời cho Lâm Vân.

- Còn chiếc điện thoại này là chị Vũ Tích nhờ em đưa cho anh. Chị ấy nói rằng anh nhớ mang theo thường xuyên để liên lạc cho tiện.

Nói xong, Nhược Sương đưa một chiếc điện thoại màu xanh cho Lâm Vân.

Lâm Vân nhận lấy điện thoại thì phát hiện tay của Nhược Sương hơi run.

- Nhược Sương, chờ khi em và Tĩnh Như Trúc Cơ, chúng ta cùng nhau đi lên mặt trăng nhé?

Vũ Tích đã nói chuyện của Nhược Sương cho hắn. Nếu hắn lại giả vờ hồ đồ, thì thật có lỗi với nàng.

Đây là lần đầu tiên Nhược Sương nghe thấy Lâm Vân hứa hẹn. Vì quá kích động mà quên trả lời. Chỉ sững sờ nhìn Lâm Vân.

Lâm Vân thầm than một tiếng. Người không phải cỏ cây, làm sao có thể vô tình. Nhược Sương coi như là một người cửa nát nhà tan. Hiện tại, trừ hắn và Vũ Tích ra, nàng ấy đã không còn nơi nương tựa. Nàng ấy và Tĩnh Như đều là những cô gái tốt, nhưng tình yêu của bọn họ lại khác nhau.

Lâm Vân thầm nghĩ, có thêm hai hồng nhan tri kỷ cũng không sao cả. Nhưng lấy về làm vợ lại là một việc khác.

- Lâm Vân…

Nhược Sương bỗng nhiên nhào vào lòng của Lâm Vân, nàng không thể bình tĩnh được. Đợi lâu như vây, rốt cuộc nàng cũng có được lời hứa của hắn. Từ lúc đầu đến giờ, đã không biết bao nhiêu lần nàng cảm thấy mê man, không biết mình có làm đúng hay không. Cũng nhiều lần suy nghĩ, một mình rời đi, sống chết mặc kệ. Nhưng cuối cùng vẫn không vứt được tình cảm với Lâm Vân.

Nhược Sương không giống với những người kia, ngay từ đâu nàng đã biết Lâm Vân không phải người bình thường, thậm chí có thể bay lượn trên không. Cho nên nàng không bài xích việc cùng với Vũ Tích chung một người chồng. Quan trọng nhất, chính là Vũ Tích cũng đồng ý. Lúc quyết định mặc kệ sống chết đi tìm Lâm Vân với Vũ Tích. Nàng không có sự thất vọng, mà chỉ có sự tự hào. Tình yêu không phải dựa vào lời nói, mà là hành động.

Sự biến hóa của Tĩnh Như sau khi trở về, đã khiến cho Nhược Sương rất kinh ngạc. Tuy nhiên, Tĩnh Như và Đường Tử Yên là hai người bạn tốt nhất của nàng. Nên nàng chỉ có sự cao hứng được bên cạnh Lâm Vân với Tĩnh Như.

Khi nàng nghe Tĩnh Như kể lại kinh nghiệm trong năm năm qua của cậu ấy, nàng mới hiểu ra vì sao Lâm Vân cũng chấp nhận Tĩnh Như. Bất kỳ một người nam nhân nào, chỉ cần không phải trái tim sắt đá, thì đều không thể cự tuyệt tình yêu kia được. Huống chi Tĩnh Như còn lại một cô gái tuyệt sắc?

Tối hôm qua nghe xong chuyện của Tĩnh Như, Nhược Sương đã tự hỏi lòng mình. Nếu đổi thành nàng, nàng có thể làm được như vậy không? Đáp án cuối cùng khiến nàng thỏa mãn, nàng cũng có thể làm được.

Lâm Vân ôm Nhược Sương có thân hình đầy đặn hơn Vũ Tích, trong lòng có chút động. Nếu một cô gái như Nhược Sương bị gả cho người khác, chẳng lẽ mình không ghen tỵ sao? Lâm Vân lắc đầu, không phải là hắn không thích Nhược Sương, chỉ là hắn luôn cố tránh né mà thôi. Một khi cánh cửa tình yêu được mở rộng, thì mọi việc diễn ra rất tự nhiên.

Cảm giác được sự biến hóa của Lâm Vân, hô hấp của Nhược Sương cũng trở nên dồn dập.

Lúc đầu Lâm Vân vốn là người đặt việc tu luyện lên trên hết thảy, trên cả việc tình yêu trai gái. Lúc đó, đối với hắn, thực lực mới là thứ mà hắn muốn truy cầu. Nhưng từ khi, vì đủ loại nguyên nhân mà yêu Vũ Tích, hắn đã dần thay đổi. Hiện tại điều mà hắn truy cầu, là để cho tất cả người mà hắn yêu, sống một cuộc sống hạnh phúc nhất.

Đêm qua được trải nghiệm trái cấm với Vũ Tích, hiện giờ ôm Nhược Sương vào trong lòng, dục vọng của hắn tăng lên rất nhanh. Nhưng ngay lập tức, Lâm Vân đã kinh hãi. Hắn là một tu sĩ sắp tới Hóa Thần rồi, vậy mà không thể kìm nén được loại dục vọng thể xác đó. Điều này chứng tỏ, do cảnh giới của hắn tăng lên quá nhanh, khiến cho đạo tâm bắt đầu không ổn.

Mới chỉ ôm Nhược Sương mà thôi, vậy mà hắn suýt nữa không áp chế nổi. Nếu không thể áp chế được tâm ma này, về sau có thể nguy hiểm.

Lâm Vân rất cảm ơn Nhược Sương, nhờ nàng mà hắn nhận ra được vấn đề của mình sớm. Hiện tại phải đình chỉ việc tu luyện,, tranh thủ thời gian vững chắc đạo tâm. Bằng không, một khi tới thế giới Tu Chân, gặp phải tu sĩ có sở trưởng về điểu khiển tinh thần, hắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Nhược Sương không biết sự biến hóa trong lòng của Lâm Vân, chỉ ôm chặt lấy hắn, không muốn buông tay. Ở tuổi này, là lúc nữ nhân mạnh mẽ nhất, nhưng nàng vẫn là xử nữ. Tối hôm qua, Nhược Sương nhìn thấy Lâm Vân và Vũ Tích làm chuyện đó, hiện tại ôm Lâm Vân, nàng rất muốn cùng hắn làm chuyện đó.

- Để cho em nữ nhân của anh nhé…

Nhược Sương nói xong câu đó, đã đỏ bừng mặt.

Lâm Vân hôn lên môi Nhược Sương. Hắn biết bây giờ chưa phải lúc làm việc đó với nàng. Không chỉ vì nàng còn chưa Trúc Cơ. Quan trọng nhất, là một khi làm chuyện đó, thì sẽ thuận theo tâm ý của hắn. Như vậy sẽ ảnh hưởng tới việc củng cố đạo tâm.

Nhưng Lâm Vân là một nam nhân có tâm tư nhẵn nhụi. Tuy không có nhiều kinh nghiệm về mặt tình cảm, nhưng cũng biết, nếu lập tức từ chối Nhược Sương ra sẽ khiến cho nàng ấy đau lòng.

Cho nên Lâm Vân mới hôn môi Nhược Sương.

Nhược Sương đáp lại rất kịch liệt. Hai người hôn nhau một lúc lâu, mới tách ra.

- Nhược Sương, em mới Luyện Khí tầng mười hai, còn chưa Trúc Cơ. Chờ khi em và Tĩnh Như Trúc Cơ xong, chúng ta sẽ làm chuyện đó.

Lâm Vân vuốt mái tóc của Nhược Sương, nhẹ nhàng nói.

- Vâng, em biết rồi.

Nhược Sương cũng biết Lâm Vân muốn tốt cho mình. Trong năm năm này, nàng và Vũ Tích đã không còn chuyện gì dấu nhau. Kể cả những chuyện trước đây của Lâm Vân, nàng đều biết hết. Nàng cũng biết, vì sao mãi tới tận hôm qua, Lâm Vân và Vũ Tích mới quan hệ vợ chồng.

- Anh muốn tới chỗ Tam gia gia một chuyến. Đợi anh trở lại rồi chúng ta ăn cơm luôn.

Lâm Vân thấy Nhược Sương đã minh bạch ý của mình, mới thở phào một tiếng.

- Vâng, em cũng đang định đi cùng với Tĩnh Như tới công ty. Mà em còn muốn hỏi anh một chuyện.

Sắc mặt của Nhược Sương đã trở lại bình thường. Khi nói đến câu cuối, ánh mắt rõ ràng có chút giảo hoạt.

Lâm Vân vừa nhìn là biết nàng ấy có ý xấu gì đó. Nhưng vẫn kiên trì nói:

- Có việc gì, em cứ hỏi đi. Nhưng có nhiều việc, anh cũng không biết đâu.

Lâm Vân dự phòng trước.

- Anh có thể nói thật cho em biết, lúc còn ở trên hòn đảo kia, có phải anh cố ý vê em hay không?

Nhược Sương hỏi xong, liền nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, kiểm tra xem hắn muốn nói dối hay nói thật.

Lâm Vân há hóc mồm. Không ngờ Nhược Sương lại hỏi chuyện từ đẩu từ đâu. Đã lâu như vậy rồi mà nàng vẫn còn đắn đo.

Ài, nữ nhân đúng là một động vật kỳ quái. Ngàn vạn lần đừng tưởng rằng các nàng nói đã tha thứ cho ngươi, ngươi liền tin là thật.

- Ủa, anh có vê em à, sao anh không nhớ nhỉ? Mà vê chỗ nào thế?

Lâm Vân đành giả vờ hồ đồ.

## 469. Chương 383: Hội Nghị Liên Hợp Quốc

- Anh…Đến bây giờ, còn giả vờ.

Nhược Sương tức giận chỉ bộ ngực của mình.

- Vậy à, vậy anh thử xoa bóp xem thế nào.

Lâm Vân nói xong, liền đặt hai bàn tay lên bộ ngực đầy đặn của Nhược Sương, không ngừng nắn bóp.

- A…Đừng…

Nhược Sương là một cô gái chưa thành thục, làm sao chịu được long trảo thủ của Lâm Vân. Cả người liền mềm nhũn, suýt nữa ngã vào ngực của hắn.

Lâm Vân cười ha hả, ôm Nhược Sương lền giường nói:

- Anh đi đây. Đêm nay không cho phép dùng thần thức nhìn trộm anh đấy. Nếu không thì anh sẽ dùng gia pháp.

Nói xong, Lâm Vân liền đi xuống tầng, đảo mắt đã biến mất.

- Anh chàng vô lại này.

Khuôn mặt của Nhược Sương đã đỏ bừng, cả người vẫn mềm oặt, chỉ lầm bầm

- Việc lần trước, nhất định là anh ấy cố ý. Động tác lần trước không khác gì lần này. Lúc chị Vũ Tích trở về, phải méc với chị ấy với được. Hừ, còn dùng gia pháp…

Nhược Sương thì thào nói hết câu, khuôn mặt bỗng trở nên ôn nhu. Trong lòng thầm nghĩ, có gia đình thật là tốt..

Lâm Vân vừa đi đường vừa cười thầm Nhược Sương. Hắn đương nhiên biết lần đó là hiểu lầm. Hắn tuyệt đối không có chủ tâm vê ngực của Nhược Sương. Cho dù muốn vê, thì đã có Vũ Tích rồi. Nhưng lần đó hắn có vê vài cái, đúng là muốn xem chỗ đó của Vũ Tích có phát triển hơn không mà thôi. Tuy nhiên, những việc như vậy không thể thừa nhận.

Lúc Lâm Vân vừa tới đại viện của Lâm gia, Vũ Tích đã đi ra đón:

- Lão công, anh tới rồi à.

Hiện tại Vũ Tích đã là tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, nên nàng không còn câu nệ khi ở trước mặt các nhân vật lớn nữa.

Lâm Vân thấy trong phòng chẳng những có lão gia tử, mà còn có vài vị thủ trưởng. Trong lòng hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ mới bàn lúc sáng, buổi chiều đã có kết quả rồi sao? Nhanh thật đấy, mới có 5, 6 tiếng chứ mấy.

Nhìn thấy Lâm Vân tới, vài vị thủ trưởng đều rất cao hứng.

- Lâm Vân, mau tới đây ngồi.

Từ Trường Thâm càng nhìn Lâm Vân càng thuận mắt. Hôm nay nhìn thấy vợ của Lâm Vân như vậy, ông ta mới hiểu vì sao Lâm Vân không thể không cưới cô gái đó.

Ông ta vốn cho rằng cháu gái của mình là người xinh đẹp nhất rồi. Nhưng vừa gặp lại Vũ Tích, ông ta biết mình thua không oan. Trong lòng không còn tâm tư chiêu Lâm Vân làm cháu rể nữa. Cô vợ của Lâm Vân kia, còn đẹp hơn lúc đầu nhìn thấy.

Điều này đúng thật là không công bằng. Con gái của người ta, càng ngày càng già. Mà lão bà của Lâm Vân lại càng ngày càng trẻ. Nhưng nghĩ tới bản lĩnh nghịch thiên của Lâm Vân, thì không có gì lạ.

Lâm Vân vừa ngồi xuống, Từ Trường Thâm đã đưa một tập tài liệu. Lâm Vân xem xét, thì đúng là những thứ mà mình yêu cầu. Tiền công coi như là thỏa mãn. Thảo dược thì tạm thời chưa có.

Lâm Vân nghĩ bụng, linh thảo trong thời gian ngắn khó mà tìm ra được, nên không có dị nghị gì. Nhưng có một điều khó chịu, là có một quốc gia chỉ trả chưa tới mười triệu nguyên.

- Nước này sao trả ít tiền vậy?

Lâm Vân hỏi Từ Trường Thâm.

Từ Trường Thâm đành phải trả lời:

- Là như vậy, nước này nằm ở giữa biển, nên không có căn cứ Kỷ Minh nào chiếm đóng. Họ đưa ra số tiền đó chỉ là làm theo Liên Hợp Quốc mà thôi.

Lâm Vân nghe vậy, mặt không biểu lộ gì.

- Nếu là như vậy, thì trả tiền cho bọn họ đi. Miễn cho bọn họ lại nói ra nói vào.

Lâm Vân hào phóng nói.

Từ Trường Thâm là người thẳng tính, vội vàng noí:

- Như vậy sao được, toàn bộ thế giới đều trả tiền, vì sao bọn họ phải ngoại lệ? Cho dù hơi ít, nhưng cũng đâu cần trả lại.

Bộ trưởng Lưu và thủ trưởng số một cũng kỳ quái nhìn Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, anh chàng Lâm Vân này đâu có phải người thích chịu thiệt đâu? Vì sao hôm nay lại để ý mặt mũi cho quốc gia kia như vậy?

- Vài vị thủ trưởng không cần nghĩ nhiều. Mặc dù tôi không thích quốc gia đó lắm. Nhưng tôi chỉ thu tiền những quốc gia cần trợ giúp mà thôi. Nếu không có công cán gì mà thu tiền của bọn họ, tôi thấy không tốt lắm.

Lâm Vân trả lời.

Vài vị thủ trưởng nhìn nhau, không biết vì sao hôm nay Lâm Vân dễ nói chuyện như vậy. Nhưng đó là ý của hắn, thì kệ hắn. Đành phải gọi điện cho Tần Vô Sơn, bảo ông ta trả số tiền này về.

Trong lúc Lâm Vân và vị thủ trưởng đang thảo luận ở Yên Kinh. Thì ở trụ sở của Liên Hợp Quốc ở Bắc Mĩ tranh cãi không ngừng. Một hội nghị cấp quốc tế mà ồn ào như cái chợ vậy.

- Mọi người yên lặng.

Nói chuyện là chủ tịch của hội liên hiệp, Rossi, là một người Anh.

- Tôi biết mọi người rất bất mãn với huấn luyện viên Lâm Vân của Long Ảnh. Nhưng thứ nhất, Lâm Vân không phải là người của hội liên hiệp, cũng không phải người trong quân đội quốc gia. Cho nên hắn chìa tay đòi tiền không có gì phải đáng trách. Thử nghĩ xem, vũ khí và các trang thiết bị của chúng ta chẳng phải cũng dùng tiền mới mua được sao? Cho nên mọi người không cần phải soi mói vào vấn đề này nữa.

- Huống hồ, việc trả tiền là do các vị tự nguyện, chứ không có tính bắt buộc. Dù sao, không có ai dám nói sẽ chiến thắng người của Kỷ Minh. Tôi nghĩ rằng Lâm tiên sinh phỏng chừng đã tìm được biện pháp đối phó với bọn họ, nên mới tuyên bố như vậy.

Nói tới đây, Rossi ngừng một lát, thấy mọi người không có ý kiến gì, thì hắng giọng nói tiếp:

- Nền khoa học kỹ thuật của chúng ta đã phát triển như vậy rồi, còn không có biện pháp nào đối phó với Kỷ Minh. Hiện tại chắc chỉ có thể nhờ vào những kỳ nhân dị sĩ mà thôi. Tôi nghĩ, mặc kệ hắn đã dùng biện pháp nào tiêu diệt được căn cứ Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon, nhưng điều đó đã cho chúng ta một hy vọng.

- Nói thật, lúc trung tướng Tần nói với tôi rằng, căn cứ Kỷ Minh ở Amzon là do Lâm tiên sinh tiêu diệt, tôi cũng không dám tin. Nhưng tới hiện tại, chắc mọi người đã không còn hoài nghi nữa rồi. Việc trước mắt, là hy vọng với số tiền đó, có thể mời Lâm tiên sinh tới đây nói chuyện chính diện với chúng ta. Không biết trung tướng Tần có làm được không?

Rossi nói xong, tất cả đại biểu của các quốc gia, đều quay sang nhìn Tần Vô Sơn.

Tần Vô Sơn mỉm cười nói:

- Lâm tiên sinh đã thông báo với tôi trước rồi. Hiện tại mời mọi người nhìn về phía màn hình lớn.

Lâm Vân xuất hiện trên màn hình lớn của hội nghị, bình tĩnh nói:

- Tôi sẽ không nói nhiều lời. Ai trả tiền thì tôi làm việc. Tôi có thể đảm bảo với các vị rằng, các vị ngủ một giấc, khi tỉnh lại sẽ có niềm vui lớn chờ mọi người. Lúc đó các vị sẽ thấy số tiền mà các vị trả không hề lãng phí. Danh sách các quốc gia sẽ được liệt kê ở đây, mọi người nhìn xem có sai sót gì không.

Mặc dù đi tới trụ sở Liên Hợp Quốc ở Bắc Mỹ, đối với Lâm Vân chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Nhưng Lâm Vân không muốn vì chuyện này mà chạy tới chạy lui. Nói thật, tiền kiếm được rất nhiều, nhưng không có chỗ hữu dụng gì với hắn. Nhưng nếu không lấy số tiền đó, trong lòng hắn luôn cảm thấy không thoải mái.

Nói xong, hình ảnh của Lâm Vân chuyển sang một danh sách dài các quốc gia. Nước Mỹ thình lình xuất hiện ở đầu danh sách, khiến mọi người không khỏi kính nể. Quốc gia phản đối gay gắt nhất, lại là quốc gia trả nhiều tiền nhất. Đúng là lời nói không đi đôi với việc làm.

- Tại sao quốc gia của chúng tôi không có trên danh sách?

Một đại biểu đứng lên, kích động hỏi.

## 470. Chương 384 (1): Tâm Sự Của Lâm Vân

- À, thưa ngài Bala, Lâm tiên sinh nói rằng, cậu ta chỉ trợ giúp những quốc gia trả tiền mà thôi. Mà quốc gia của các ông nói rằng các ông không gặp nguy hiểm, nên Lâm tiên sinh đã quyết định trả lại tiền.

Tần Vô Sơn châm chọc nói.

Vị đại biểu này chỉ biết tức giận ngồi xuống. Rõ ràng là tên Lâm Vân kia ngứa mắt với số tiền bọn họ trả.

Nhưng không sao cả, Kỷ Minh không thiết lập căn cứ ở trên quốc gia bọn họ. Cho dù bọn chúng muốn xâm lấn, thì cũng tới xâm lân Hoa quốc trước. Không cần tiền càng tốt, tiết kiệm được một khoản. Vị dại biểu kia cười lạnh. Chỉ là hơi buồn bực, khi các quốc gia đều có tên trên danh sách, nhưng quốc gia của bọn họ lại không có. Hơn một triệu đô la không phải là tiền sao?

Brown thấy Lâm Vân công khai danh sách, trong lòng rất tức giận. Đồng thời cũng xấu hổ vô cùng. Bề ngoài bọn họ là nước cạnh tranh với Hoa quốc mạnh mẽ nhất, cuối cùng lại là quốc gia trả nhiều tiền nhất. Điều này khiến quốc gia của y bị các quốc gia khác đem ra làm trò đùa.

Mà tên Lâm Vân kia thật là ngu ngốc, không biết đạo lý tiền tài không thể lộ ra ngoài sao? Rõ ràng tiết lộ danh sách trả tiền như vậy.

- Trung úy Brown, quốc gia của các ông quả nhiên là tài đại khí thô. Vừa lấy ra là mấy chục tỷ đô la. Bội phục, bội phục.

Mấy đại biểu quốc gia thân với nước Mĩ đều đi lên mỉa mai Brown. Nước Mĩ rõ ràng nói một đằng, làm một nẻo. Thật đúng là không thể nhìn bề ngoài.

- Chỉ huy Thái, mặc dù chúng tôi biết Lâm Vân là huấn luyện viên của các anh, nhưng chúng tôi lại không rõ ràng về Lâm tiên sinh lắm. Anh có thể giới thiệu thoáng qua bản lĩnh của Lâm tiên sinh hay không? Dù sao các quốc gia đã trả không ít tiền rồi.

Rossi thấy mọi người dần dần yên tĩnh trở lại, liền hỏi Thái Giang, vốn đảm nhận chức chỉ huy của hội liên hợp đặc công quốc tế. Nói chính xác, quyền nói chuyện lớn nhất ở đây phải là Thái Giang mới đúng. Bởi vì sức mạnh của Liên Hợp Quốc đều nằm trong tay của anh ta.

Thái Giang hiểu ý của Rossi. Rossi coi như là một người lãnh đạo công chính, nhưng câu hỏi này lại có thâm ý khác. Đoán chừng ông ta thấy Hoa quốc và nước Mỹ mâu thuẫn. Mà mấy năm trước, chuyện Lâm Vân dẫn đầu Long Ảnh giáo huấn Hổ Nha ở Amazon không ai là không biết. HIện tại để cho Thái Giang kể lại là tốt nhất.

Như vậy sẽ để cho nước Mĩ bất mãn, các quốc gia đồng minh với nước Mĩ đồng tình. Danh sách mà Lâm Vân vừa đưa ra lúc trước đã khiến lực ảnh hưởng của nước Mĩ giảm xuống tới mức thấp nhất. Đương nhiên, cho dù hiện tại Brown không rõ ý tứ của ông ta, nhưng việc này qua đi, Brown nhất định sẽ biết Rossi đang giúp Hoa quốc.

Quả nhiên, nghe xong lời của Rossi, sắc mặt của Brown hơi mất tự nhiên. Năm đó Hổ Nha hầu như bị tiêu diệt toàn bộ. Hổ Nha bây giờ là mới được thành lập.

Thái Giang cười ha ha, mặc dù anh ta không quan tâm lắm tới chính trị, nhưng vẫn còn rất cay cú việc nước Mỹ ám toán.

- Huấn luyện viên Lâm của chúng tôi là người có bản lĩnh đi vô ảnh, tới vô tung, anh ấy đã làm ra vô số chuyện lớn. Huấn luyện viên của chúng tôi có thể làm những chuyện mà mọi người không thể tượng tưởng được. Chẳng hạn như việc Hắc Thủ Băng Đao,, là một minh chứng rõ ràng nhất.

Thái Giang nói xong liền nhìn phía dưới một vòng.

Chuyện Lâm Vân trong vòn một đêm tiêu diệt cả tổ chức sát thủ Hắc Thủ Băng Đao, đã không phải là chuyện gì bí mật. Nói lại chuyện này, là muốn khẳng định thực lực của Lâm Vân. Thứ hai là cảnh cáo các quốc gia khác đừng dại gì đụng vào hắn.

Rossi rất kinh ngạc khi Thái Giang không nhắc tới chuyện kia. Ông ta thầm nhủ, anh chàng Thái Giang này có phải người ngu ngốc gì đâu. Nhưng ông ta không đi lên phản đối, làm vậy sẽ đắc tội với Hoa quốc. Một người gian giảo như Rossi, sao có thể làm chuyện tốn công vô ích như vậy được.

Nghe Thái Giang nói vậy, rất nhiều đại biểu của quốc gia đều biến sắc. Tên Lâm Vân kia căn bản không phải là người thuộc cơ cấu chính phủ. Hành vi của hắn hoàn toàn là hành vi cá nhân. Một khi chọc giận hắn, nói không chừng, quốc gia của mình sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại thế giới đang rơi vào tình trạng rối ren, người người cảm thấy bất an. Một quốc gia bị tiêu diệt cũng không khiến dư luận chú ý.

Nghĩ tới việc ngay cả căn cứ Kỷ Minh, Lâm Vân cũng có thể tiêu diệt. Vậy thì muốn tiêu diệt những nước nhỏ không phải là đơn giản sao? Kỷ Mình là tổ chức khủng bố như thế nào, các quốc gia ở đây đều rõ nhất. Một tổ chức mà có thể tùy tiện tiêu diệt một quốc gia dù lớn hay nhỏ. Vậy mà lại bị tên Lâm Vân kia cũng thuận tay tiêu diệt. Từ đó có thể thây được bản lĩnh thông thiên của Lâm Vân.

Trong chớp măt, các đại biểu quốc gia đều đi lên ân cần thăm hỏi Tần Vô Sơn, lôi kéo tình cảm.

Lúc Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích trở về nhà, mẹ của hắn và mẹ của Vũ Tích đang nghỉ ngơi. Chỉ có ba người Lâm Hinh, Tĩnh Như và Nhược Sương là còn đang chờ.

Mấy người thấy Lâm Vân và Vũ Tích trở lại, đều vui mừng đứng lên.

- Anh, có phải Tam gia gia lại giao nhiệm vụ cho anh phải không?

Lâm Vân vừa ngồi xuống thì Lâm Hinh đã vội vàng hỏi.

Nhược Sương chỉ rót thêm hai chén nước, im lặng không nói. Ý tứ của nàng rất rõ ràng, đều muốn biết Lâm Vân lại phải rời đi một thời gian hay không?

Lâm Vân nhìn mấy người, trong lòng rất ấm áp, đây đều là những người thân của mình. Hắn cũng muốn dành nhiều thời gian cho mọi người hơn, nhưng nhiều việc cứ dồn dập tới. Lần này hắn quyết định sẽ xử lý tổ chức Kỷ Minh kia nhanh chóng. Đỡ cho bọn chúng vận chuyển Huyền Ngưng Hàn Thủy rời khỏi Địa Cầu.

Lâm Vân biết những người này còn có một căn cứ ở sao Hỏa. Không biết bọn chúng đã vận chuyển số nươc đó tới sao Hỏa hay kia. Nếu rồi thì đúng là một tin tức xâu.

Vả lại đạo tâm của hắn đang không ổn. Cần phải nhanh chóng ổn định lại. Nếu không hắn có thể trở về trạng thái điên khùng như lần trước hoặc là mê man bất tỉnh. Vì vậy phải tiêu diệt đám người Kỷ Minh kia, trước khi có thể xảy ra việc đó. Hắn có rất nhiều người thân và bằng hữu ở Yên Kinh. Một khi Kỷ Minh tấn công nơi này, có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào.

Dù Vũ Tích đã là Trúc Cơ, nhưng một là nàng không có kinh nghiệm chiến đấu, hai là cho dù nàng có kinh nghiệm đi chăng nữa, nàng cũng phải là đối thủ của Kỷ Minh. Cho nên Lâm Vân muốn làm chuyện này càng nhanh càng tốt. Cũng may hiệu suất làm việc của Liên Hợp Quốc khá nhanh. Hôm nay đã cho hắn một câu trả lời thuyết phục.

Lúc đầu Lâm Vân tính toán đêm nay rời khỏi Yên Kinh luôn. Nhưng lúc đi đường, hắn và Vũ Tích thương lượng, hai người đã lâu không được ở cùng nhau. Nên quyết định ở với nàng thêm một đêm. Huống hồ tiêu diệt Kỷ Minh cũng không phải là việc khó khăn gì. Phỏng chừng một tuần là đủ. Cho dù căn cứ của bọn chúng có nhiều hơn, nhưng vẫn chưa đủ để khiến Lâm Vân cảm thấy khó khăn.

## 471. Chương 384 (2): Tâm Sự Của Lâm Vân

Lâm Vân lấy ba cái giới chỉ trữ vật, đưa cho ba người rồi nói:

- Mỗi người các em giữ lấy một cái giới chỉ. Bên trong đó có Trúc Cơ Đan cho Lâm Hinh và Nhược Sương dùng. Còn có linh thạch Thượng Phẩm, đan dược Luyện Khí Kỳ và pháp bảo Trung Phẩm. Các em phải cố gắng tu luyện đấy nhé.

- Anh có cả Trúc Cơ đan cơ à?

Nhược Sương vội vàng nhận lấy giới chỉ, kinh hô một tiếng. Nhưng ngay lập tức, nàng liền phát hiện hành động này của mình quá rõ ràng, khuôn mặt hơi đỏ.

Vũ Tích đương nhiên biết vì sao Nhược Sương vui vẻ như vậy. Nghĩ tới đây, Vũ Tích không khỏi véo Lâm Vân một cái. Lâm Vân chỉ biết nhe răng trợn mắt, không dám vận công chống cự.

Tuy nhiên nàng và Nhược Sương đã như hai người tri kỷ. Nàng cũng rất cảm động với sự hy sinh của Tĩnh Như. Hơn nữa, vì tu luyện thuật trường sinh, nên tâm cảnh của nàng đã có sự biến hóa. Không còn là một viên chức nho nhỏ trong một công ty nữa. Nàng vừa véo Lâm Vân, là muốn nhắc nhở hắn đừng vác thêm khoản nợ tình.

Vũ Tích không khỏi nhớ tới câu nói của em gái “Cùng với chị gả cho anh rể”, cảm thấy hơi đau đầu.

- Anh, em còn một viên Tiên Nhan Đan, là chị Vũ Tích bảo em đưa cho chị Văn. Hiện tại không cần, trả lại cho anh nè.

Nói xong, Lâm Hinh lấy viên Tiên Nhan Đan đưa cho Lâm Vân.

Lâm Vân nghĩ bụng, Tiên Nhan Đan chỉ còn một viên, giữ lại nghiên cứu cũng được. Nhỡ đâu về sau lại nghiên cứu ra được công hiêu khác của nó. Đây là một loại đan dược quý, nếu vứt vào thế giới Tu Chân, kiểu gì lại chả xảy ra một trường đẫm máu.

Mấy người trò chuyện thêm một lúc, mới về phòng đi ngủ.

Mặc dù Lâm Vân và Vũ Tích là vợ chồng đã lâu. Nhưng mấy ngày nay có thể tính là mấy ngày trăng mật của hai người. Hai người mới nếm thử trái cấm, lại là một đôi tình nhân yên nhau đến khắc cốt ghi tâm, nên lăn lộn cả đêm. Cho dù Vũ Tích đã là tu sĩ Trúc Cơ, nhưng cũng bị Lâm Vân làm cho thở hồng hộc. Nàng không khỏi thầm nghĩ, lão công của mình thật mạnh mẽ.

Sau cuộc mây mưa, Vũ Tích càng thêm vẻ kiều diễm. Lâm Vân nhìn thấy vậy, không nhịn được lại vác súng lên vai. Do trời sắp sáng, bằng không hai người lại triền miên một lúc lâu rồi.

Tuy Vũ Tích hơi mệt mỏi, nhưng Lâm Vân muốn làm gì, nàng luôn phối hợp với hắn, không hề có ý lảng tránh. Nàng cảm thấy vài năm qua mình đã khiến hắn thua thiệt quá nhiều. Hiện tại mới có thể chính thức làm vợ của hắn, cho dù hắn muốn làm thêm mấy lần, nàng cũng không chối từ.

Lâm Vân biết vợ của mình mệt mỏi, nên không làm quá. Chỉ lẳng lặng ôm nàng, kể lại quá trình tu luyện trong mấy năm quá. Kể cả việc hắn có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và Tinh Thần Châu, hắn cũng không giấu.

Nhưng việc hắn sống lại ở thế giới này, hắn lại không biết nên nói với Vũ Tích như thế nào. Chuyện như vậy hắn không thể mãi dâu diếm nàng được. Bởi vì hắn muốn trở về đại lục Thiên Hồng, tìm kiếm Thanh Thanh.

Huống hồ, cho dù Vũ Tích không để ý, còn mẹ của mĩnh, Lâm Hinh nữa, họ sẽ nghĩ thế nào? Hắn rất quan tâm tới thái độ của hai người đó.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền thở dài một tiếng. Để về sau nói cũng được. Dù sao vẫn chưa tìm được vị trí của đại lục Thiên Hồng. Với lại để luyện tới tu vị năm sao màu bạc vẫn còn lâu lắm.

- Vũ Tích, giới chỉ của em quá nhỏ rồi, thay một cái khác nhé.

Lâm Vân lấy môt giới chỉ có không gian lớn hơn, đưa cho Vũ Tích.

- Không, em không muốn đổi, em thích chiếc nhẫn này.

Vũ Tích vội vàng dấu tay của mình đi, nàng không nỡ vứt Tinh Giới đang đeo này.

Lâm Vân hơi sửng sốt, rồi lập tưc hiểu ra. Chắc Vũ Tích đã nhìn thấy những chữ khắc trên mặt chiếc nhẫn. Liền không khuyên nữa, chỉ là đeo giới chỉ lên một ngón khác:

- Vậy thì em đeo thêm một cái vậy. Sau này anh sẽ giúp em luyện chế lại cái kia.

- Vâng, nhưng anh đừng làm mất mấy chữ trên đó đấy.

Vũ Tích gật đầu đồng ý.

- Những dòng chứ đó đã khắc ở trong lòng anh, cho dù cái nhẫn có mất, nhưng anh vĩnh viễn sẽ ghi nhớ.

- Lâm Vân…

- Không phải nói gì đâu…

- Vâng…

….

Mặt trời đã lên đỉnh đầu, nhưng Vũ Tích vẫn lười biếng nằm ở trên giường. Khuôn mặt đầy hạnh phúc nhìn ánh năng ngoài cửa sổ. Hiện tại trong lòng nàng rất yên bình. Mặc dù Lâm Vân đã đi ra ngoài làm việc, nhưng mùi vị của hắn vẫn ở xung quanh. Thậm chí còn ở trong người nàng. Khiến nàng có cảm giác rất thỏa mãn. Nàng chỉ mong hắn về sớm một chút. Lâm Vân đã nói tâm cảnh của hắn xảy ra vài vấn đề, không biết có nguy hiểm gì không.

Vũ Tích cũng hiểu một ít về sự quan trọng của đạo tâm với tu sĩ. Nàng mới bước vào con đường tu chân, nên không xảy ra vấn đề đó. Nhưng tu vị của Lâm Vân tiến triển quá nhanh. Cho dù Lâm Vân đã nói tu vị của hắn tương đương với tu sĩ Hóa Thần, nàng vẫn không dám tin, tốc độ tu luyện của hắn đúng là nghịch thiên.

Đợi Lâm Vân giải quyết xong chuyện của Kỷ Minh, mình và anh ấy sẽ đi ra du lịch để giải sầu. Thời gian mình ở bên cạnh anh ây quá ngắn, khiến anh ấy đều phải lo lắng cho mình. Lần sau mình tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Vân phải lo lắng nữa.

Nhưng nàng luôn cảm thấy Lâm Vân có tâm sự gì đó không nói ra. Tuy nhiên, nàng không có hỏi. Nếu anh ấy nguyện ý nói thì anh ấy nhất định sẽ nói. Hỏi ra chỉ khiến anh ấy khó xử mà thôi.

Không biết có phải là do tâm sự đó mà khiến cho đạo tâm của anh ấy không theo kịp tu vị hay không?

Không phải người tu đạo phải tùy tâm sở dục sao? Anh ấy còn có chuyện gì không nói ra được? Vũ Tích bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Lâm Vân. Nàng là vợ của Lâm Vân, nhưng lại không thể giúp gì được cho hắn.

- Chị dâu, sắp trưa rồi, chị và anh trai còn định ngủ tới bao giờ nữa? Mau xuống ăn cơm thôi.

Dưới tầng vang lên tiếng của Lâm Hinh. Kèm theo tiếng trách mắng của hai trưởng bối và tiếng cười của Tĩnh Như và Nhược Sương.

Vũ Tích cảm thấy rất thỏa mãn với cuộc sống như bây giờ.

….

Lâm Vân đang bay trên bầu trời của New Zealand. Quốc gia này cũng có một căn cứ của Kỷ Minh. New Zealan và nước Mỹ đã góp năm mươi tỷ đô la lại để nhờ Lâm Vân diệt trừ chỗ này. Nhưng Lâm Vân không lập tức ra tay, hắn đang xem tình hình ở đây nghiêm trọng như thế nào, mà khiến nước Mĩ phải khẩn trương như vậy?

Quả nhiên, một khu vực rộng lớn của New Zealand đã biến thành một căn cứ khổng lồ màu trắng. Căn cứ ở chỗ này còn lớn hơn căn cứ ở Amazon rất nhiều. Nhưng Lâm Vân phát hiện, không khí ở đây rất khẩn trương.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Phỏng chừng đám người Kỷ Minh kia đã biết chuyện căn cứ ở Amazon của bọn chúng bị phá hủy, hiện tại thì đang thương lượng đối sách. Tuy nhiên, theo tin tức báo cáo, thì trụ sở chính của Kỷ Minh là ở Châu Phi. Nơi này mới là một trong mười căn cứ con mà thôi.

Bọn chúng còn chưa động thủ, có lẽ là do bọn chúng chưa điều tra ra lai lịch của Lâm Vân. Nói chính xác, nếu như Lâm Vân không phá hủy căn cứ ở Amazon, khiến Kỷ Minh bị mất phương hướng. Thì nói không chừng thiên hạ đã đại loạn rồi.

## 472. Chương 385: Bước Đầu Tiêu Diệt

Đã biết tình hình ở nơi này, Lâm Vân không tiếp tục ở lại đây nữa. Cho dù diệt căn cứ chỗ này, rất là dễ dàng, nhưng hắn quyết định tới chỗ Thần Nông Giá tiêu diệt trước. Để lại căn cứ chỗ này, có tác dụng khác.

Thần Nông Giá là Lâm khu (tương đương với cấp huyện) duy nhất tại Hoa Quốc và trực thuộc tỉnh Hồ Bắc. Lâm khu không trực thuộc địa cấp thị nào của tỉnh. Dân cư trong lâm khu chủ yếu là người Hán (95%), 5% còn lại là người Thổ Gia.

Vừa đi tới khu vực Thần Nông Giá, Lâm Vân liền giận dữ. Những căn cứ khác của Kỷ Minh thường được thành lập ở biên giới các quốc gia hoặc là chỗ không người ở. Nhưng chỉ có ở Hoa Quốc là bọn chúng thành lập một căn cứ ở một nơi có đông người. Xem ra cũng chính là bọn này đã phá hủy Ngạn Châu.

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra thì phát hiện cả Thần Nông Giá không còn một cây linh thảo nào. Những tên khốn kiếp này quả thật giống như quỷ dữ đi vào thôn vậy. Rất nhiều chỗ gồ ghề, rõ ràng là vết tích của việc đào khoáng sản. Động vật thì chết la liệt trên mặt đất.

Điều này càng làm cho Lâm Vân khẳng định, những người Kỷ Minh có liên quan gì đó với người Tu Chân. Thậm chí trong số bọn họ cũng có người Tu Chân. Bằng không vì sao bọn chúng chỉ thu thập những tài liệu dùng cho việc Tu Chân cơ chứ? Ít nhất bọn chúng thuộc một hành tinh có liên hệ với người Tu Chân.

Có thể khẳng định, mục đích mà bọn chúng thành lập căn cứ ở đây và ở rừng rậm Amazon là giống nhau. Đều vì chiếm đoạt tài nguyên Tu Chân hoặc những khoáng thạch quý hiếm. Bọn chúng đã lựa chọn lập căn cứ ở đây, chứng tỏ ở chỗ này có thứ bọn chúng cần.

Căn cứ này không lớn lắm, thần thức của Lâm Vân chỉ phát hiện có mấy trăm người trong đó. Mà vũ khí của bọn chúng giống với bọn ở Amazon, thậm chí còn có mấy vật thể bay hình tròn đặt ở bên ngoài trụ sở.

Vũ khí chủ yếu của bọn chúng là những khẩu súng bắn ra tia sáng có uy lực khác nhau. Tuy nhiên, vô luận là loại nào, bắn trúng vào một người bình thường, người đó không có khả năng sống sót. Nhưng ở trước mặt của Lâm Vân, nó chỉ là vật để trang trí mà thôi.

Vài cái Tinh Bạo phóng xuống, đám người kia căn bản không có sức phản kích. Thậm chí ngay cả vũ khí có tốc độ ánh sáng cũng không kịp dùng.

Lần chiên đấu này khác với lần trước ở rừng rậm Amazon. Lần này Lâm Vân ra tay kịp thời, hơn nữa không để cho bọn chúng có cơ hội phản kích. Cho nên tất cả các thiết bị tiên tiến còn chưa kịp khởi động thì đã phá hủy hết.

Lâm Vân lấy mấy tài liệu của bọn chúng, nghiên cứu nửa ngày, mới đọc hiểu những thông tin trên đó. Thì ra bọn chúng đều đến từ một hành tinh tên là Kỷ Minh. Hành tinh này cách Địa Cầu khá là xa.

Lâm Vân bắt vài tên Kỷ Minh, cẩn thận nhìn một chút. Thì thấy phần não bộ của bọn chúng phát triển hơn bình thường. Nhưng thể lực thì không khác gì người Địa Cầu cả. Lâm Vân phỏng chừng hành tinh của bọn chúng không phải là hành tinh Tu Chân. Nhưng nền khoa học của bọn chúng cực kỳ phát triển, đến mức có thể đi tới những hành tinh có người Tu Chân ở đó và trao đuổi buôn bán.

Ở những hành tinh Tu Chân, nhu cầu về tài nguyên chắc là không ít. Cho nên bọn chúng mới đi tới các hành tinh khác để khai thác. Nhưng bọn chúng chỉ dám khai thạc ở những hành tinh không có người Tu Chân mà thôi. Bằng không với thực lực của bọn chúng, còn chưa đủ nhét kẽ răng của người Tu Chân. Những nơi như Địa Cầu hay là đại lục Thiên Hồng, có lẽ là món mồi béo bở của bọn chúng.

Chỉ chưa tơi 20 phút, Lâm Vân đã san bằng căn cứ Kỷ Minh ở Thần Nông Giá. Hơn nữa còn thu được rất nhiều tài liệu, linh thảo và khoáng thạch. Lâm Vân không khỏi cảm thán, sinh ý này kiếm thật là đơn giản. Chỉ hối tiếc lần trước phá hủy căn cứ Amazon, quên không thu thập chiến lợi phẩm.

Căn cứ của Kỷ Minh ở New Zealand thoạt nhìn mạnh hơn ở Thần Nông Giá nhiều lắm. Nhân số ở đó đã lên tới mười nghìn người. Đoán chừng nơi này là một trong vài căn cứ lớn nhất của Kỷ Minh. Có lẽ là do nền khoa học của nước Mĩ là tiên tiến nhất, nên mới được “Đặc biệt quan tâm” như vậy.

Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, thấy chỗ này không có nhiều tài nguyên, liền không ngừng phóng Tinh Vũ, Tinh Hỏa, Tinh Bạo xuống.

Tuy người của Kỷ Minh biết sự lợi hại của kẻ đã hỏng căn cứ của bọn chúng. Nhưng bởi vì không có ai thoát khỏi, nên không đo đếm được sự lợi hại đó.

- Oanh, oanh..

Căn cứ Kỷ Minh liên tục bị oanh tạc, vô số người mặc áo đen bị toi mạng.

Nhưng đồng thời, cũng có vô sô những chùm tia sáng mang theo thanh âm khủng bố bắn về phía Lâm Vân.

Việc phản kháng này đã nằm trong dự liệu của Lâm Vân, không phản kháng mới là không bình thường.

Rất nhanh, đám người Kỷ Minh ở đây đã phát hiện sự công kích của bọn chúng không gây ảnh hưởng gì cho người kia. Nhưng bọn chúng lại kỳ quái, người kia chỉ phá hủy căn cứ của bọn chúng, mà không phá hủy vũ khí trong tay và đường lui..

Thấy có đường lui để chạy, đám người này cũng không phải đần. Bọn chúng biết thực lực của đôi bên không cùng một cấp bậc, liền lựa chọn rút đi.

Những người sống sót đều chạy vào vật thể bay hình tròn rồi rời đi. Tuy kỳ quái vì sao người kia không tiêu diệt nốt bọn họ, nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ tới điều này. Rời khỏi đây mới là điều quan trọng nhất.

Tuy nhiên, cho dù tốc độ bay của những quả cầu kia rất nhanh, nhưng khi người của Kỷ Minh bay tới không trung, thì phát hiện không gian xung quanh mình đã bị ngăn cản. Chỉ có một đường duy nhất bay về hướng bắc Thái Bình Dương. Phát hiện này khiến cho người Kỷ Minh vô cùng sợ hãi.

Cho dù rất kinh hãi, bọn chúng chỉ có thể bay về hướng đó. Có một hai chiếc muốn chạy về hướng khác, nhưng vừa mới chuyển hướng cái, đã bị biến thành một quả cầu lửa, rồi trở thành hư vô.

Những người Kỷ Minh này đều là những người thông minh tuyệt đỉnh. Hiện tại bọn họ đã biết thiết bị bay của mình bị một vị Tu Chân đại năng khống chế. Nhưng biết thì biết, bọn họ không có cách nào đối phó với những người như vậy. Cho dù rất hận, nhưng chỉ có thể bay theo phương hướng mà vị đại năng kia mở. Nếu dừng lại hoặc chuyển hướng thì chỉ có kết cục là biến thành hư vô.

Cùng lúc với hận là sự kinh hãi. Bọn chúng thật không ngờ ở một nơi không có người Tu Chân như Địa Cầu, lại có một vị đại năng như vậy. Người này ở thế giới Tu Chân chắc cũng là một nhân vật lợi hại. Chứ nói gì là ở Địa Cầu.

Gần một trăm vật thể hình tròn bay theo một phương hướng, quy mô khá đồ sộ.

Ở giữa các vật thể bay hình tròn này, có một chiếc lớn hơn các chiếc khác và có màu đậm hơn. Bên trong đó có năm mươi người. Hai người điều khiển vật thể bay, còn lại thì ngồi vây quanh một người mặc áo đen nhung.

- Đội trưởng Dạ Ưng, lần này chúng ta gặp phiền toái rồi. Người kia lợi hại như vậy, muốn tiêu diệt chúng ta chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Không biết vì sao hắn lại muốn chúng ta bay theo hướng đi của hắn?

Nói chuyện là một người có làn da màu xanh nhạt.

## 473. Chương 386: Tống Bộ Của Kỷ Minh

- Tư Mao nói rất đúng. Tình báo của chúng ta quá sơ sài. Địa Cầu là một nơi không có người Tu Chân, là điều chính xác. Tôi hoài nghi người kia không phải là người Địa Cầu. Có lẽ hắn tới từ một hành tinh Tu Chân nào đó. Rồi thông qua một số biện pháp mới tới được Địa Cầu.

Người mặt đen nói.

Tư Mao nói tiếp:

- Người này có thể tiêu diệt chúng ta, nhưng lại không tiêu diệt. Xem ra có vẻ như hắn muốn ép chúng ta tới nơi nào đó. Chỉ là không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy?

- Vô luận như thế nào, chúng ta cứ bình tĩnh theo dõi tình huống.

Người mặt đen thở dài, tiếp tục nói.

- Đội trưởng, phi điệp đã không có cách nào bay tiếp. Nên làm gì bây giờ?

Một tên điều khiển vật thể bay, bỗng nhiên quay đầu hỏi.

- Chỗ này là chỗ nào? Còn đang ở trên biển không?

Tên mặt đen nhìn màn hình lớn trên phi điệp.

- Đã tới đất liền, hình như là một quốc gia nào đó.

Tên điều khiển phi điệp trả lời.

“Là một quốc gia? Sao người kia lại muốn người của mình tới nơi này nhỉ? Chẳng lẽ hắn có thù oán gì với quốc gia này? Hay là nguyên nhân khác. Hiện tại tính mạng của bên mình đang nằm trong tay hắn, còn quan tâm những điều kia làm gì?”

Tên đội trưởng mặt đen nghĩ tới đây, liền lập tức phân phó:

- Vậy thì ra lệnh cho các đơn vị khác đỗ xuống đây và thành lập căn cứ mới.

- Tuân lệnh, nhưng đội trưởng, xử lý loài người ở đây thế nào?

Tên điều khiển phi điệp hỏi.

- Dù sao chúng ta cũng không thoát khỏi số chết, vậy thì phá hủy hết đi.

Tên mặt đen hung dữ nói. Duỗi đầu co đầu đều là một đao, cần gì phải nơm nớp lo sợ nữa.

- Tuân lệnh…

Gần trăm vật thể bay liền đỗ xuống một thành phố có dân cư dày đặc. Đồng thời liên tục phóng ra ánh sáng hủy diệt. Khu vực xung quanh đây lập tức trở thành bình địa.

Lúc người Kỷ Minh xâm nhập, quân đội của quốc gia này đã phát hiện ra. Bọn họ rất nhanh đi tới tiếp viện. Nhưng chiến đấu hầu như chỉ hướng về một bên. Người của Kỷ Minh bởi vì căn cứ bị hủy, lại bị ép tới tận đây, liền trút hết giận lên quân đội của quốc gia này. Chiến đấu bây giờ đã trở thành giết hại.

Lâm Vân đứng ở trên không trung nhìn cảnh này, chỉ lạnh lùng cười. Mục đích đã đạt được. Nhưng hắn cũng biết, một khi hắn rời đi, thì những người Kỷ Minh ở đây sẽ lập tức chạy trốn. Cho nên Lâm Vân bày Tứ Thập Cửu Trận mà hắn đã nghiên cứu ra vây quanh quốc gia này. Quốc gia này có diện tích không rộng lắm, bày trận cũng đơn giản.

Một tiếng sau, Lâm Vân mới rời đi. Số người Kỷ Minh bị hắn bức tới đây chỉ có hai ba nghìn người. Nhưng số đó cũng đủ để dạy cho quốc gia kia một bài học.

- Đồ ngu xuẩn Bala. Không phải cậu đã cam kết quốc gia của chúng ta sẽ không xảy ra việc gì sao? Nhưng kết quả thì thế nào? Chỉ vì ít tiền mà gây thiệt hại lớn cho người dân. Tôi ra lệnh cho cậu trong vòng một giờ, phải mời được Lâm tiên sinh giúp đỡ, với bất kỳ cái giá nào. Cái tên ngu ngốc này.

Trong tòa nhà chính phủ của quốc gia, vang lên tiếng rít gào chửi mắng.

Chỉ trong vòng mấy tiếng, các đại biểu của các quốc gia tập trung ở Bắc Mĩ đều đã nhận được tin tức rằng, căn cứ của Kỷ Minh dùng tốc độ cực nhanh đang bị tiêu diệt.

Brown vừa biết được căn cứ Kỷ Minh ở New Zealand bị phá hủy, liền nhảy cẫng lên. Khiến cho đại iểu các quốc gia đều khinh bỉ. Nhưng về sau bọn họ nhận được tin tức truyền tới, cũng chả khác gì Brown cả.

Tần Vô Sơn và Thái Giang là những người đầu tiên biết chuyện căn cứ ở Thần Nông Giá bị phá hủy, nên bọn họ cũng rất kích động.

Các vị đại biểu ở đây sau khi bình tĩnh lại với phát hiện khuôn mặt của đại biểu Bala đầy nhăn nhó. Y vừa nhận được tin tức, căn cứ Kỷ Minh ở các quốc gia khác đã bị phá hủy, nhưng quốc gia của mình rõ ràng lại có một căn cứ Kỷ Minh mới thành lập.

Điều này khiến các quốc gia trả tiền không khỏi âm thầm may mắn. Bọn họ thầm nhủ, Lâm tiên sinh quả nhiên là người nói được làm được. Mà châu Á cũng thật thần kỳ, có một người bản lĩnh như vậy. Các quốc gia còn đang tính toán bỏ qua chuyện việc tìm kiếm thảo dược, nhưng qua việc này họ phải tính lại. Dù thế nào cũng không thể chọc giận vị Lâm tiên sinh kia.

Bọn họ không tin việc Kỷ Minh thành lập căn cứ ở quốc gia của Bala là việc trùng hợp. Nhưng không ai dám nói giúp. Dù sao việc này không có bằng chứng gì cả, hơn nữa Lâm tiên sinh xác thực có thể tiêu diệt Kỷ Minh. Nên hiện tại ai dám đắc tội hắn.

Ngay cả Brown nhìn về hướng Tần Vô Sơn, cũng mang theo vẻ sợ hãi. Nói gì là các quốc gia khác.

Bala thì không ngừng đi theo đằng sau Tần Vô Sơn và Thái Giang, làm lành nói:

- Chỉ huy Thái, trung tướng Tần, hai vị xem thế nào…

Tần Vô Sơn và Thái Giang cảm thấy rất phiền. Thái Giang dứt khoát mặc kệ.

- Ngài Bala, tôi đã nói rồi, chúng tôi không biết Lâm tiên sinh đang ở đâu. Nói không chừng cậu ta vẫn đang vất vả tiêu diệt Kỷ Minh ở nơi khác. Ông cũng biết, người Kỷ Minh rất hung tàn, mà Lâm tiên sinh chỉ có một mình. Cho nên ông đừng hỏi tôi làm gì cho mất thời gian…

Tần Vô Sơn bực bội nói.

- Trung tướng Tần, quốc gia của chúng tôi đã chuẩn bị 100 tỷ đô la, ông xem thế nào…Quốc gia của chúng ta đã bị mất hai thành phố rồi. Nếu lúc trước có gì mạo phạm, mong ông bỏ quá cho…

Hiện tại Bala sốt ruột muốn chết, nhưng chỉ có thể áp chế tâm tình, giải thích với Tần Vô Sơn.

- Ài, ngài Bala à, Lâm tiên sinh là người theo chủ nghĩa quốc tế. Cho nên ông cứ yên tâm đi, cậu ta sẽ không mặc kệ quốc gia của các ông đâu. Đương nhiên làm người phải đặt chứ tín lên hàng đầu. Lâm Vân đã hứa giúp đỡ các quốc gia khác trước, thì quốc gia của các ông phải để sau vậy.

Tần Vô Sơn đầy vẻ thông cảm nói.

Những lời này của Tần Vô Sơn rất được đại biểu các quốc gia khác tán đồng. Nên bọn họ đều dùng ánh mắt giễu cợt nhìn Bala.

Bala thật muốn khóc cũng không được. Đành phải tiếp tục cầu khẩn Tần Vô Sơn.

…

Sáu tiếng sau, Lâm Vân đã tới tổng bộ của Kỷ Minh ở Châu Phi. Vì thành lập tổng bộ ở đây, Kỷ Minh đã san bằng bốn quốc gia của Châu Phi. Sở dĩ Lâm Vân chạy luôn tới đó, là bởi vì hắn đoán Kỷ Minh một khi nhận được tin tức, thì sẽ chạy trốn khỏi Địa Cầu.

Nơi này là tổng bộ của Kỷ Minh, nguồn tài nguyên có lẽ rất dồi dào.

Từ khi tiêu diệt được mười mấy căn cứ của Kỷ Minh trên Địa Cầu, Lâm Vân đã chiếm được vô số linh thảo và khoáng thạch. Nên Lâm Vân rất chờ mong số chiến lợi phẩm ở tổng bộ.

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, liền thở phào nhẹ nhõm. Tổng bổ của Kỷ Minh lựa chọn đối phó với hắn chứ không lựa chọn chạy trốn.

Ngoại trừ những vũ khí phóng ra tia sáng, Lâm Vân còn nhìn thấy mấy trăm khẩu pháo màu đỏ. Lâm Vân nghĩ bụng, số pháo kia nhìn có vẻ tầm thường, đối phó với quân đội còn có tác dụng, chứ để đối phó với mình thì quả thật là trò cười.

Đang lúc Lâm Vân suy nghĩ, dùng biện pháp gì để hốt gọn đám này, không cho bọn chúng phản kích, thì bỗng nhiên có hai tên mặc áo tím bay ra ngoài.

## 474. Chương 387(1): Chiến Đấu

Tu sĩ? Thật không ngờ lại có tu sĩ ở chỗ này. Nếu người Kỷ Minh có tu sĩ, vì sao hắn đã phá hủy hơn mười căn cứ, bọn chúng cũng không phái người đi tới ngăn cản?

Còn là hai tu sĩ cấp bậc Nguyên Anh nữa chứ. Nhưng Lâm Vân lập tức phát hiện hai người tu sĩ này không phải là người Kỷ Minh. Khí tức trên người bọn họ hoàn toàn khác với những người mặc áo đen kia.

- Vị đạo hữu này, cậu đã tiêu diệt hơn mười căn cứ của hành tinh Kỷ Minh, chắc hả giận rồi phải không. Nể mặt chúng tôi, chúng tôi cam đoan tổng bộ của Kỷ Minh sẽ không tiếp tục tiến hành xân lấm Địa Cầu. Hơn hai tuần sau, chúng tôi sẽ lập tức rời khỏi đây.

Một người nói bằng tiếng Hán.

Lâm Vân bỗng nhiên rùng mình. Những người này biết hắn là người của Hoa quốc, lại có tu vị cao như vậy. Nếu vừa nãy mình vắng mặt, mà bọn chúng lại tới Yên Kinh uy hiếp người nhà của mình. Thì mình chẳng phải hối hận cũng không kịp sao?

Không biết hai tên này đã làm gì người nhà của mình của Yên Kinh hay chưa? Lâm Vân đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Hiện tại hắn chỉ muốn lập tức lấy điện thoại ra hỏi thăm, nhưng hắn biết, mình không thể làm như vậy. Mình vừa gọi, bọn chúng sẽ nghĩ ra ngay được. Hơn nữa bọn này có vẻ e ngại mình thì phải. Nếu không bọn chúng đã ngăn chặn mình tiêu diệt các căn cứ kia rồi.

Hai tu sĩ Nguyên Anh chống lại mình còn cẩn thận như vậy, chứng tỏ trong vòng hai tuần tới, bọn chúng sẽ có kế hoach khác. Là kế hoạch gì vậy nhỉ?

Thấy sắc mặt của Lâm Vân âm tình bất định, hai tên tu sĩ Nguyên Anh liền dùng ánh mắt trao đổi gì đó. Tuy không biết bọn chúng có âm mưu gì, nhưng Lâm Vân đã quyết định không buông tha cho hai tên này. Mà theo biểu lộ của bọn chúng, gia đình của mình chắc vẫn an toàn. Lâm Vân không khỏi thở phào một tiếng.

- Đạo hữu, chúng tôi và Kỷ Minh chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Chúng tôi không phải là người Kỷ Minh. Chúng tôi sẽ không xen vào việc tranh đấu giữa các hành tinh. Nhưng mong rằng đạo hữu đừng quấy rầy công việc của chúng tôi.

Một tên tu sĩ Nguyên Anh hơi béo lạnh lùng nói. Y thấy Lâm Vân không trả lời. Mà tu vị của hắn chỉ tương đương với hai người mình, nên y hơi bất mãn.

- Nếu đã như vậy, mời hai vị rời khỏi Địa Cầu. Còn tổng bộ của Kỷ Minh, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha.

Lâm Vân thấy ngữ khí của bọn chúng trở nên ác liệt, cũng lạnh lùng trả lời.

Lâm Vân biết hai tên này ở đây chắc chắn là có nhiệm vụ gì đo, sẽ không vì một câu nói của mình mà rời đi. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, hắn sẽ không để cho một thế lực ảnh hưởng tới gia đình của mình tồn tại.

- Hừ, vậy để tôi xem cậu có thực lực như vậy hay không?

Tên tu sĩ gầy hơn vừa nói xong, liền tung ra một thanh một phi kiếm muốn động thủ. Thì tên tu sĩ béo đã ngăn cản y. Rồi nói với Lâm Vân:

- Để chúng tôi trở về thương lương một chút. Lúc sau sẽ có câu trả lời cho cậu.

Nói xong, liền kéo đồng bọn trở về tổng bộ Kỷ Minh.

Lâm Vân biết hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia không thể đưa ra chủ ý, phải quay về hỏi người có thẩm quyền. Từ đó có thể tưởng tượng, nhiệm vụ lần này của bọn chúng có vẻ quan trọng. Nên không dám đơn giản khiêu khích Lâm Vân.

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Bên trong tổng bộ xác thực chỉ có hai tu sĩ Nguyên Anh, còn lại đều là người Kỷ Minh. Nhưng khi thần thức của hắn quét tới một căn phòng, thì bị ngăn cản bởi một trận pháp. Nên Lâm Vân không thể trông thấy bên trong có gì.

Xem ra tổng bộ này không đơn giản như bề ngoài của nó.

Lâm Vân thấy hai tên tu sĩ Nguyên Anh đảo mắt đã biến mắt trong phạm vi thần thức của hắn, trong lòng suy nghĩ, đây là vật gì mà khiến cho cả tu sĩ Nguyên Anh cũng phải khẩn trương?

Lấy điện thoại ra, tranh thủ thời gian gọi điện về cho Vũ Tích. Vừa nghe thấy giọng nói dịu dàng của Vũ Tích, Lâm Vân mới bình tình lại. Đồng thời hắn cũng âm thầm tự trách sự chủ quan của mình. Lâm Vân liền dặn dò Vũ Tích,ở đây đã xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh. Một khi tình hình trở nên xấu, thì nàng phải dẫn người nhà rời khỏi Yên Kinh.

Vừa để điện thoại xuống, Lâm Vân liền bố trí trận pháp. Hắn muốn bố trí một trận pháp mạnh mẽ nhất mà hắn làm được. Hắn không thể để cho một tên nào chạy trốn. Vô luận là hai tên tu sĩ hay là người Kỷ Minh. Chỉ cần để lọt một tên, sẽ là điều bất lợi với Lâm Vân.

Có thể tượng tưởng, môn phái của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia, không phải là một môn phái nhỏ. Lâm Vân cũng không muốn cả môn phái đó kéo tới tiêu diệt Địa Cầu. Cho nên làm việc phải sạch sẽ chút, không để cho tên nào chạy trốn.

Hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia đi vào thương lượng khá lâu, đã hai tiếng mà vẫn chưa thấy ra. Lâm Vân đã bố trí xong trận pháp, vì đợi sốt ruột nên hắn suy nghĩ có nên giết vào không.

Hiện tại hắn chỉ muốn giết hết đám này, không để cho tên nào lọt lưới. Còn chiến lợi phẩm có ảnh hưởng hay không, hắn đã không còn quan tâm nữa rồi.

Lâm Vân không lo lắng trận pháp mà mình bố trí bị những người này phát hiện. Bởi nếu không phải là chuyên gia trận pháp, sẽ không nhìn thấy dị thường gì khi chưa đặt cờ chủ trận. Sở dĩ chưa bỏ cờ chủ trận vào, chính là để cho bọn chúng không nhìn thấy.

Rốt cuộc đã có người đi ra căn cứ Kỷ Minh. Lần này có bốn tên. Vừa nhìn thấy người thứ tư, lông mày Lâm Vân hơi nhíu lại, bởi vì người này là một tu sĩ Hóa Thần. Lâm Vân cũng chỉ nhìn thấy tu vị của y rất mơ hồ. Điều này chứng tỏ bản lĩnh của y đã vượt qua Đại trưởng lão Vi Trân.

Ngay cả một tu sĩ cấp cao như vậy cũng đến đây, rốt cuộc bọn chúng muốn gì ở Địa Cầu? Một đội hình cường đại như vậy, nên đánh kiểu gì bây giờ?

- Không tồi. Từ đầu đến cuối ta đều nhìn ngươi bày trận. Mặc dù cờ chủ trận của trận pháp này còn chưa cắm xuống, nhưng ngay cả ta cũng không nhìn ra đó là trận pháp gì.

Tên tu sĩ Hóa Thần nhìn thoáng qua trận pháp mà Lâm Vân bố trí, gật đầu một cái.

Trong lòng Lâm Vân trầm xuống. Giờ hắn mới hiểu hành động của mình đều bị tu sĩ Hóa Thần kia giám sát. Vừa nãy tu sĩ Hóa Thần theo dõi hắn, vậy mà hắn lại không biết. Người này thật đáng sợ.

- Ngươi không rời đi, cũng không gọi người khác, là một sự lựa chọn chính xác. Bằng không bây giờ ngươi chỉ là một cái xác chết mà thôi. Nguyên Anh hậu kỳ, tu vị không sai, nhưng ta muốn giết ngươi, chỉ cần một lát mà thôi.

Tu sĩ Hóa Thần lạnh lùng nói.

Lâm Vân bỗng nhiên phát hiện, vì sao lúc mình gọi điện thoại cho Vũ Tích, người này lại không biết? Mà khi mình bố trí trận pháp, y lại biết?

Giải thích duy nhất là, lúc mình nói chuyện điện thoại, tên tu sĩ Hóa Thần kia đang làm chuyện gì ở bên trong, không rảnh rỗi để nhìn hắn. Về sau hai tên tu sĩ Nguyên Anh đi vào báo cáo, thì y mới giám thị Lâm Vân. Lúc đó Lâm Vân đã gọi xong điện thoại và bắt đầu bố trí trận pháp.

Rốt cuộc là chuyện gì mà quan trọng như vậy.

Ba tên tu sĩ Nguyên Anh, cộng thêm một tên tu sĩ Hóa Thần, Lâm Vân không khỏi đau đầu. Hắn cần phải dùng kế, chứ một lúc không thể tiêu diệt hết được bốn tên tu sĩ này được. Một khi để một tên chạy trốn, thì hắn không có cách nào đuổi theo.

## 475. Chương 387(2): Chiến Đấu

Huống hồ, hắn còn chưa chắc đấu được với tu sĩ Hóa Thần kia. Lúc trước Vi Trân cũng không nhìn ra tu vị của mình. Mà người này chỉ nhìn lướt qua là biết mình có tu vị tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ. Nhưng có lẽ y không nhìn ra mình là người Tu Tinh.

- Nại Thiên và Vĩnh Thiên, hai cậu bắt hắn lại cho tôi. Nhớ phải để cho hắn sống đấy. Tôi còn vài vấn đề muốn hỏi hắn.

Tên tu sĩ Hóa Thần vừa nói xong, hai tên Nguyên Anh hậu kỳ ở phía sau liền đi lên ngăn cản Lâm Vân.

Lâm Vân vừa nghe vậy, âm thầm mừng rỡ. May mà tên Hóa Thần kia coi thường mình. Vậy thì lão tử không khách khí. Nếu ba tên tu sĩ Nguyên Anh cùng lên thì tốt biết mấy.

Hai tên tu sĩ Nguyên Anh vừa đi lên, lập tức ra tay. Trong đó có một tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ điên phong, cảnh giới còn cao hơn Lâm Vân một chút.

Một cỗ chân nguyên khổng lồ điều khiển hai pháp bảo có phẩm cấp cực cao đánh về phía Lâm Vân. Lâm Vân thầm hận, cho tới tận bây giờ mình vẫn chưa có một pháp bảo để dùng. Chỉ có thể lấy thanh trường thương lần trước dùng một lần kia. Đây là một linh khí cực phẩm. Mặc dù phẩm chất không thua gì pháp bảo của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia. Nhưng tiếc rằng nó không phải là pháp bảo bổn mạng của Lâm Vân. Nên việc khống chế và lực sát thương, rõ ràng thua kém pháp bảo của hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia nhiều lắm.

Quả nhiên, lúc Lâm Vân lấy thanh trường thương cực phẩm kia, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đều sửng sốt. Cho dù tên tu sĩ Hóa Thần cũng không hiểu. Thanh trường thương kia mặc dù không tồi, nhưng tại sao lại không dùng pháp bảo? Cho dù không cần pháp bảo bổn mạng, thì cũng có thể dùng pháp bảo khác cơ mà.

Chẳng lẽ tên tu sĩ kia coi thường bọn họ? Bọn họ không tin một tu sĩ Nguyên Anh lại không có pháp bảo bổn mạng, hoặc là một pháp bảo nào.

Dùng linh khí cũng được, nhưng linh khí thường đi kèm với pháp bảo. Người này chỉ dùng linh khí, không dùng pháp bảo, thì lại có ý nghĩa khác.

Trường thương vừa đỡ một kích của hai chiếc pháp bảo kia, sắc mặt của Lâm Vân liền trắng bệch. Lực phản kích mãnh liệt khiến hắn phải lùi mấy mét.

- Ha ha, đạo hữu thật kiêu ngạo. Ngay cả pháp bảo cũng không dùng.

Vừa thử một chiêu, hai tên tu sĩ Nguyên Anh liền biết Lâm Vân kém hơn hai người một chút. Như vậy, hai người đông thời tấn công, còn có một tu sĩ Hóa Thần ở đằng sau áp trận. Chiến đấu chắc rất nhanh kết thúc.

Vài tiếng nổ Oanh oanh vang lên, hai tên tu sĩ Nguyên Anh lần nữa sử dụng pháp bảo tấn công Lâm Vân.

Khóe mắt của Lâm Vân hiện lên một tia kinh hoảng. Hắn phải lùi mấy mét mới miễn cưỡng ngăn được một kích này. Nhưng khóe miệng đã chảy một vệt máu tươi.

Hai tên tu sĩ Nguyên Anh thấy vậy liền lạnh lùng cười. Thực lực như vậy mà cũng tới đây khiêu khích.

Hai pháp bảo không ngừng tấn công Lâm Vân, mà Lâm Vân càng đối phó càng khó khăn, liên tục lùi lại phía sau.

Hai tên tu sĩ thấy Lâm Vân không ngừng lùi lại, nhưng vẫn ngoan cố chống đỡ, trong lòng rất giận dữ. Tên tu sĩ Hóa Thần thấy Lâm Vân chỉ lùi lại đỡ đòn mà không phản kích, lông mày hơi nhăn. Tình cảnh này quá mức quỷ dị. Thắng là thắng, thua là thua. Sao người này đến thua cũng quỷ dị như vậy nhỉ.

Nếu nói hắn cố ý như vậy, y không tin. Một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ, y không phải là chưa từng nhìn thấy, thậm chí đã thấy rất nhiều. Nhưng những người đó đều những tu sĩ thiên tài hoặc là bá chủ một phương. Cho nên một thế giới người phàm như Địa Cầu, y không tin có một thiên tài như vậy.

Lâm Vân không biết việc hắn vừa đánh vừa lui đã bị nhìn ra sơ hở. Trong lòng hắn còn đang nghĩ, làm thế nào để đạt được mục đích.

Ba người đấu một lúc lâu, chân nguyên trên cây trường thương của Lâm Vân tựa hồ như đang yếu bớt. Lúc này, một tên tu sĩ Nguyên Anh không nhịn được nữa, cả người trở thành màu đen, rồi vô số những sợi tợ màu đen giống như tơ nhện, không ngừng bắn ra, bao vây Lâm Vân lại.

Thật là một công kích quỷ dị. Từ lúc Lâm Vân trở thành một tu sĩ cấp cao tới nay, hắn chỉ đấu có mấy trân ở Khôn Truân Giới mà thôi. Kinh nghiệm chiến đấu trước kia tuy phong phú, nhưng chỉ để đối phó với ma thú cấp thấp, hoặc là binh lính với nhau. Loại pháp thuật cao cấp như vậy rất it thấy.

Hắn không biết những sợi tơ màu đen này có nguy hại gì, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể để cho chúng trói được mình.

Lần đầu tiên Lâm Vân khởi động vòng bảo hộ. Nhưng chỉ là vòng bảo hộ bình thường. Hắn muốn lưu Tinh Mang tới cuối cùng để đối phó với lão quái Hóa Thần. Không thể để bạo lộ hết bản lĩnh của mình được.

Sợi tơ màu đen rất nhanh đã quấn lên vòng bảo hộ của Lâm Vân. Vòng bảo hộ này mạnh hơn khi Lâm Vân mới đi vào tuyệt cảnh Thiên Diễm, nhưng vừa bị sợi tơ mỏng kia chạm vào. Vòng bảo hộ lập tức bị ăn mòn, còn tỏa ra khí tức khét lẹt khó ngửi.

Đến tu vị như Lâm Vân cũng cảm thấy buồn nôn. Không biết tên kia luyện công pháp gì mà khó ngửi đến thế. May mà không dẫn theo Vũ Tích tới đây. Nếu Vũ Tích ở đây, riêng mùi khét đã khiến nàng ấy xong đời rồi. Lâm Vân không khỏi âm thầm sợ hãi.

Vòng bảo hộ rất nhanh bị ăn mòn, Lâm Vân lại tạo thêm vòng mới. Với tốc độ tạo vòng bảo hộ của Lâm Vân, sợi tơ màu đen kia cũng không thể ăn mòn kịp.

Một tên tu sĩ Nguyên Anh khác thấy đồng bọn của mình đã phóng hắc tơ, liền vỗ một cái chuông buộc ở thắt lưng. Một con rết cực lớn lao về phía Lâm Vân.

Lâm Vân vừa nhìn là biết người kia là một tu sĩ nuôi dưỡng yêu thú. Hắn không khỏi nhớ tới Tiểu Tinh còn đang nằm trong Sơn Hà Đồ.

Con rết bốn cánh kia rõ ràng có tu vị Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Vân liếc nhìn tu sĩ Hóa Thần một cái, thấy lông mày của y nhăn lại, trong lòng có dự cảm xấu.

Chẳng lẽ tên tu sĩ Hóa Thần đã nghi ngờ? Hay là vì nguyên nhân khác.

Nhưng Lâm Vân lập tức hiểu ra, bởi vì mình lùi lại có quy luật, đã khiến cho tu sĩ Hóa Thần nghi ngờ. Hắn không khỏi thầm mắng mình không đủ kinh nghiệm. Nhưng giờ không phải lúc hối hận, đoán chừng tên tu sĩ Hóa Thần kia sắp động thủ.

Ý định ban đầu của Lâm Vân là dụ dỗ tên tu sĩ Hóa Thần phái thêm Nguyên Anh trung kỳ đối phó với hắn, nếu thấy hai tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ không làm gì được hắn. Nhưng có vẻ kế hoạch đã thất bại.

Hắn phải giết hai tên tu sĩ Nguyên Anh này trước khi tên tu sĩ Hóa Thần nhúng tay vào.

Con rết lao tới rồi phun một chùm sương mù màu xanh nhạt, xen lẫn với sợi tơ màu đen bao trùm cả Lâm Vân. Vòng bảo hộ của Lâm Vân lập tức bị nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

Tên tu sĩ Hóa Thần thấy vòng bảo hộ của Lâm Vân bị đánh nát, hơi chút kinh ngạc. Y thầm nhủ, chẳng lẽ mình đoán sai sao? Tên tu sĩ kia không có ý dụ địch, mà thực sự là chống đỡ không nổi Nại Thiên và Vĩnh Thiên?

Có lẽ là như vậy. Bằng không hắn không ngốc đến nổi phá bỏ vòng bảo hộ của mình. Vòng bảo hộ vừa mất không khác gì là muốn chết vậy. Công pháp ăn mòn kia rất có hiệu quả với những tu sĩ dưới cấp Hóa Thần.

Nghĩ tới đây, tu sĩ Hóa Thần thu lại thế công. Nếu việc một tu sĩ Nguyên Anh bị hai tu sĩ Nguyên Anh vây công, cuối cùng là tu sĩ Hóa Thần đánh lén truyền ra ngoài. Cũng khiến cho người ta cười nhạo.

Thấy hắc ti và rết bốn cánh đã phá được vòng bảo hộ của Lâm Vân, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đều mừng rỡ. Đồng thời phóng pháp bảo của mình tới. Bọn chúng muốn một kích này lấy mạng Lâm Vân.

Nhưng lại xảy ra biến hóa. Xung quanh cơ thể của Lâm Vân đột nhiên xuất hiện những ngọn lửa màu tím. Rồi hỏa diễm đó dùng tốc độ cực nhanh bao trùm hai tên tu sĩ Nguyên Anh.

## 476. Chương 388(1): Ranh Giới Sinh Tử

Hắc ti và con rết vừa mới chạm với ngọn lửa màu tím đã bị thiêu rụi, không ngừng vang lên tiêng lốp bốp.

Oanh một tiếng, hỏa diễm đã vây quanh hai tên tu sĩ Nguyên Anh. Trước sau chưa tới một giây, quả thật nhanh như tia chớp vậy.

Hai tên tu sĩ Nguyên Anh bị vây và hai người đứng ngoài nhìn kia đều sững sờ, đây là lửa gì mà khủng bố như vậy? Ngay cả độc cũng có thể thiêu hủy. Ngọn lửa bình thường không thể thiêu hủy được Cửu U Hắc Ti. Nhưng ngọn lửa kia chẳng những thiêu hủy được, mà còn dư lực để tấn công.

- A…Trưởng lão mau cứu chúng tôi.

Hai tiếng kêu thảm truyền đến. Lúc này tên tu sĩ Hóa Thần mới kịp phản ứng. Một chuyện không có khả năng, lại xảy ra. Khiến y có chút không tin vào mắt mình.

Lâm Vân nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh đang chống cự hỏa diễm. Hắn biết phải nhanh chóng tiêu diệt hai người này. Hỏa diễm hắn phóng ra chỉ là sự nâng cấp của Tinh Hỏa, chứ không phải là Thiên Diễm trong Tinh Thần Châu. Nhất thời không làm gì được hai tên tu sĩ Nguyên Anh cũng là bình thường.

Trong lúc tu sĩ Hóa Thần còn đang khiếp sợ, Lâm Vân đã nhang chóng điều khiển trường thương, đâm vào giữa trán hai tên tu sĩ Nguyên Anh.

Có hai Nguyên Anh nho nhỏ muốn chạy thoát, nhưng Nguyên Anh làm sao có thể chống cự được sức đốt của Tinh Hỏa được. Chúng lập tức bị Tinh Hỏa đốt thành tro. Hai chiếc giới chị liền bị Lâm Vân thu hồi. Đồng thời một vòng Tinh Mang bao bọc xung quanh hắn.

Oanh một tiếng, vòng bảo hộ bị vỡ tan. Lâm Vân liền nhổ ra một ngụm máu. Lần này là thật chứ không phải là giả. Một ngụm máu này còn có màu tím xen lẫn vào trong đó. Chứng tỏ một kích của tu sĩ Hóa Thần kia đã khiến Lâm Vân bị trọng thương.

Tên tu sĩ Hóa Thần thấy một kich của mình, vẫn không cứu được hai đệ tử Nguyên Anh, lửa giận càng bốc lên cao.

Nhưng y cũng không ngờ, một kích đó của mình chỉ phá vỡ được vòng bảo hộ của Lâm Vân. Tuy đã khiến hắn bị trọng thương, nhưng rõ ràng còn chưa chết.

Vừa nãy mình đã nhìn thấy vòng bảo hộ của hắn, vì sao hiện tại lại mạnh hơn rồi? Không đúng, là một vòng bảo hộ mới. Tên này đúng là một tên gian xảo. Vòng bảo hộ trước của hắn chỉ là muốn che dấu thực lực mà thôi. Mục đích chính của hắn chinh là tiêu diệt Nại Thiên và Vĩnh Thiên. Cũng trách mình không phát hiện ra được âm mưu của hắn từ trước.

Tên tu sĩ Hóa Thần liền gầm lên một tiếng

- Hôm nay lão tử không nghiền xương ngươi thành tro, thì lão tử không phải là trưởng lão của Tử Vân Điện.

Lâm Vân sửng sốt, hóa ra những tu sĩ mặc áo tím này là người của một nơi gọi là Tử Vân Điện. Không biết nơi đó ở đâu.

- Đền mạng cho anh trai ta.

Tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ đột nhiên kêu lên.

Rồi một cái pháp bảo hình cái ô, có màu trắng xòe ra, đánh về hướng Lâm Vân. Lâm Vân giống như không nhìn thấy cái ô vậy, chỉ bay thấp xuống dưới. Khi cái ô tới gần Lâm Vân, Lâm Vân liền phóng trường thương ngăn cản. Tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ còn chưa kịp phản ứng, thì một chùm Tinh Hỏa đã bao vây y. Đồng thời một thanh phi kiếm đâm vào giữa trán của y. Tên này cũng giống như hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia, bị Tinh Hỏa thiêu đốt cả cơ thể lẫn Nguyên Anh.

- Tên kia, ngươi dám.

Lâm Vân lần thứ ba đánh lén thành công tu sĩ Nguyên Anh, đã khiến tu sĩ Hóa Thần tức giận như muốn nổi điên. Đã từng gặp tu sĩ kiêu ngạo, nhưng còn chưa từng gặp tên nào kiêu ngạo như Lâm Vân.

Lúc phi kiếm của Lâm Vân vừa xuyên qua trán của tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ, một nắm tay cực lớn đã đánh nát vòng bảo hộ của Lâm Vân.

Vài tiếng nổ vang lên, xương sườn của Lâm Vân liền bị cắt đứt.

Lâm Vân lảo đảo, không ngừng phun ra máu tươi.

Lâm Vân chậm rãi vận công chữa thương, sắc mặt tuy trắng bệch, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nhìn chăm chằm vào tu sĩ Hóa Thần.

Liều mạng hai lần bị thương, cuối cùng Lâm Vân đã đạt đến mục đích ban đầu. Bằng không môt khi hắn và tên tu sĩ Hóa Thần kia quần nhau. Mấy tên tu sĩ Nguyên Anh xung quanh lại đánh lén, hoặc có tên nào thừa dịp mình bị ngăn cản, bay tới Yên Kinh thì lúc đó mình bối rối cũng vô dụng.

Tên tu sĩ Hóa Thần cũng bình tĩnh lại, nhìn Lâm Vân chảy máu, nói:

- Ngươi là một tên giảo hoạt. Vừa nãy ngươi dùng trăm phương ngàn kế muốn giết ba người đệ tử của ta, có phải vì sợ bọn họ rời đi uy hiếp người nhà của ngươi phải không? Ngươi không phải là tu sĩ mà người Địa Cầu mời đến. Mà là tu sĩ tu luyện trên Địa Cầu, phải không?

- Một hành tinh có linh khí cằn cỗi như ở đây, vậy mà ngươi có thể tu luyện tới Nguyên Anh, quả thật là giỏi. Nếu người không giết Nại Thiên và Vĩnh Thiên, thì ta còn tha cho ngươi một mạng. Thậm chí còn có thể giới thiệu ngươi, cho ngươi làm một trưởng lão của Tử Vân Điện nữa. Chỉ là ngươi thực quá độc ác, nếu không rút hồn ngươi để luyện phách, thì ta không tiêu tan mối hận trong lòng này.

Lâm Vân chỉ lạnh lùng nhìn tu sĩ Hóa Thần, không nói lời nào, mà vung tay cắm cờ chủ trận. Rất nhanh, một đại trận đã bao phủ toàn bộ nơi đây, không ai có thể đi vào.

Tu sĩ Hóa Thần không ngăn cản Lâm Vân, mà chỉ khinh thường nhìn hắn. Một trận pháp của tu sĩ Nguyên Anh mà muốn ngăn cản y sao? Thật là buồn cười.

- Ta đoán chừng các ngươi tới Địa Cầu không phải vì tài nguyên ở đây. Một nơi có tài nguyên thiếu thốn như ở Địa Cầu, chỉ có những tên ngu xuẩn như Kỷ Minh mới thích thú. Mà ngươi là một tu sĩ Hóa Thần, cho nên ngươi sẽ không để ý một chút tài nguyên đó. Có thể nói cho ta biết, các ngươi tới đây vì cái gì không? Thậm chí còn phải bố trí một trận pháp che dấu thần thức nữa?

Lâm Vân vừa nói, vừa vận công chữa thương. Vài viên Sinh Diễn Đan đã được hắn nuốt xuống.

- Ngươi lợi dụng thời gian để chữa thương cũng vô íhc mà thôi. Ta có trăm cách để giết ngươi trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, vừa nãy ngươi sử dụng hỏa diễm gì vậy? Nếu ngươi nói cho ta biết loại Dị Hỏa đó, ta sẽ cho ngươi toàn thây. Sau khi ngươi chết, ta cũng không gây hại gì cho người nhà của ngươi. Nếu không nói, thì đừng trách ta không khách khí.

Tên tu sĩ Hóa Thần không thèm để ý Lâm Vân kéo dài thời gian. Trong mắt của y, Lâm Vân đã là người chết.

- Nói cho ngươi biết cũng không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên ngươi có thể nói ra mục đích của ngươi tới Địa Cầu hay không? Ta rất hiếu kỳ với việc này.

Lâm Vân không quên thăm dò mục đích của bọn chúng.

- Dù biết người chết chắc, nhưng ta không muốn nói cho ngươi biết. Ta nghĩ ngươi là tu sĩ Nguyên Anh, chắc không xa lạ gì với công pháp sưu hồn. Đợi lát nữa ta sẽ sưu hồn ngươi. Cho dù ngươi không muốn nói, thì ta vẫn biết.

Tên tu sĩ Hóa Thần lạnh lùng cười.

Sau đó y giơ tay lên, phía trên của y xuất hiện những đám mây có màu sắc rực rỡ. Cả trời tối đêm cũng bừng sáng chói mắt. Những đám mây kia mang theo khí tức đoạt hồn phóng về phía Lâm Vân.

Trải qua không ít trận đấu lớn nhỏ, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Vân nhìn thấy kiểu công kích như vậy. Trong lúc nhất thời hắn không biết nên ứng phó như thế nào. Chỉ có thể tạo một vòng Tinh Mang bảo hộ mà thôi. Sau đó thì cau mày nhìn đám mây kia lao tới. Không biết đó là vật gì, rõ rảng tạo cho hắn một áp lực cực lớn, thậm chí còn có một tia nguy hiểm

## 477. Chương 388(2): Ranh Giới Sinh Tử

Điều khiến Lâm Vân không thể tưởng tượng được, đó là khi đám mây kia tiếp xúc với Tinh Mang. Tinh Mang nhanh chóng bị phá hủy, không hề có một âm thanh nào phát ra.

Tinh Mang không giống như vòng bảo hộ bình thường. Vòng bảo hộ bình thường, Lâm Vân có thể muốn phóng bao nhiêu thì phóng. Còn Tinh Mang thì phải cách một thời gian mới tạo ra được.

Tinh Mang bị phá hủy nhanh chóng như vậy khiến Lâm Vân rất kinh hãi. Thiên Diễm muốn đốt Tinh Mang của mình cũng phải mất một hồi lâu. Đám mây rực rỡ kia rốt cuộc là cái gì vậy? Mà có thể hơn cả Thiên Diễm? Lẽ nào đám mây đó chuyên để đối phó với vòng bảo hộ?

Có thể tượng tưởng, một khi đám mây kia chạm vào cơ thể của mình, thì tốc độ ăn mòn còn nhanh hơn cả tốc độ phá hủy vòng bảo hộ.

Trưởng lão Hóa Thần kia cũng kinh hãi. Ma Vân của y đã tu luyện tới bốn màu. Vậy mà hòa tan cái vòng bảo hộ của tên tu sĩ kia lại mất thời gian lâu như vậy. Y tưởng rằng chỉ mấy giây thôi là vòng bảo hộ đó sẽ bị phá nát.

Vòng bảo hộ kia quả nhiên kỳ quái. Khó trách hai chiêu vừa nãy của mình tuy đã đánh vỡ nó, nhưng lực lượng lại bị triệt tiêu gần hết, không thể tạo thành một kích trí mạng cho hắn. Nếu Ma Vân ăn mòn hết vòng bảo hộ của hắn, mà hắn lại tạo ra cái vòng khác, thật không biết muốn chiến đấu tới khi nào.

Nhưng y lại không biết, tốc độ tạo Tinh Mang của Lâm Vân không nhanh bằng tốc độ hòa tan của Ma Vân. Cho nên tu sĩ Hóa Thần đang suy nghĩ biện pháp khác giải quyết Lâm Vân.

Nếu không phải lúc trước thấy Lâm Vân phóng ra Tinh Hỏa, thì y đã sử dụng Lôi Đình rồi. Đâu cần phải mất nhiều công sức như vậy.

Y muốn bắt Lâm Vân lại, rồi dùng sưu hồn xem ngọn lửa mà hắn sử dụng là ngọn lửa gì mà lợi hại như vậy. Phải biết rằng Dị Hỏa là thứ khó kiếm nhất. Dị Hỏa lợi hại càng khó kiếm hơn. Nếu bắt được Lâm Vân, y sẽ luyện hóa hỏa diễm của hắn cho mình dùng.

Lâm Vân không biết tên tu sĩ Hóa Thần kia đang nghĩ gì, hiện tại hắn rất lo lắng. Một khi Tinh Mang bị đám mây kia hòa tan, vậy thì hắn không còn chỗ để trốn. Mấu chốt là hắn không có cách nào phá giải đám mây kia.

Không được, phải nghĩ biện pháp khác thôi. Lâm Vân không dám khẳng định Tinh Hỏa có tác dụng với y.

Dù sao tốc độ ăn mòn của đám mây bốn màu này nhanh hơn Thiên Diễm không ít. Mà Lâm Vân khẳng định Tinh Hỏa không bằng Thiên Diễm, cho nên ai mạnh ai yếu rất rõ ràng. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Vân chậm chạp không dám phóng ra Tinh Hỏa. Hắn sợ nếu không thành công, còn rước lấy họa.

Đang lúc Lâm Vân do dự bất định, thì đám mây bốn màu kia đột nhiên biến mất. Lâm Vân sững sờ, tên tu sĩ Hóa Thần kia định làm gì vậy? Chẳng lẽ y muốn buông tha mình? Với áp lực của đám mây khủng bố kia, Lâm Vân chỉ có thể gọi Hỗn Độn Sơn Hà Đồ ra hỗ trợ mà thôi.

Hỗn Độn Sơn Hà Đồ là đòn sát thủ của Lâm Vân, nên Lâm Vân không muốn dễ dàng lấy ra bảo vệ bản thân. Nếu sử dụng, thì vừa ra phải giết được tu sĩ Hóa Thần.

Lâm Vân chỉ có thể sử dụng Sơn Hà Đồ ngăn cản sự liên lạc giữa chủ nhân và pháp bảo, hoặc là khống chế chân nguyên của tu sĩ trong một thời gian ngắn. Còn việc sử dụng Sơn Hà Đồ để công kích, thì Lâm Vân chưa biết.

Đám mây khủng bố đã biến mất, Lâm Vân âm thầm mừng rỡ. Đang muốn phóng trường thương tấn công y, thì đột nhiên một khí tức càng thêm khủng bố đè xuống người Lâm Vân.

Cái gì thế? Mấy cái xương sườn vừa đứt kia, bị khí tức này áp xuống, lại đứt thêm vài đoạn. Khiến nội thương của Lâm Vân càng thêm nặng.

Một cái đèn cổ xưa xuất hiện trên đỉnh đầu của Lâm Vân. Dù không biết đó là cái đèn gì,,nhưng Lâm Vân cũng có thể đoán nó là một pháp bảo không đơn giản. Không dám để cho nó đè xuống nữa, liền phóng trường thương đánh về phía nó. Nhưng trường thương chỉ khiến cái đèn lảo đảo vài cái, rồi trường thương lập tức biến thành từng mảnh vụn. Lâm Vân hít một hơi khí lạnh, thật là pháp bảo nghịch thiên.

Áp lực bởi cái đèn lại xuất hiện, khiến Lâm Vân không ngừng phun ra máu, rồi lảo đảo như muốn rơi xuống. Không chỉ có thế, chiếc đèn bỗng chuyển sang màu xanh lam, rồi hơn mười tia sét đánh vào vòng bảo hộ của Lâm Vân.

Vòng bảo hộ của Lâm Vân vốn đã bị đám mây kia phá hủy gần hết. Nên làm sao ngăn cản được những tia sét đó được. Quần áo của hắn đều biến thành hư vô, cả người đều là máu.

Tinh lực trên người Lâm Vân hầu như đã tiêu hao hết. Mà tên tu sĩ Hóa Thần vẫn không hề bị thương tích gì. Tên tu sĩ kia thật lợi hại, y còn mạnh hơn Vi Trân không biết bao nhiêu lần. Buồn cười mình còn tính kế, thừa lúc y sở hở, dùng đòn sát thủ giết chết.

Dùng nốt tinh lực còn lại tạo thành Tinh Mang, Lâm Vân đang muốn gọi Hỗn Độn Sơn Hà Đồ ra. Hiện tại giữ cái mạng quan trọng hơn, mặc kệ lộ ra đòn sát thủ hay không.

- Rầm, rầm…

Mấy tiếng pháo vang lên, Tinh Mang vừa mới tạo rõ ràng không bị phá hủy bởi tu sĩ Hóa Thần, mà lại bị mấy cỗ pháo màu đỏ mà Lâm Vân tưởng vô dụng phá hủy.

Lâm Vân rùng mình một cái. Đây là pháo gì mà lợi hại như vậy? Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ tới những điều này. Lâm Vân biết mình đã thua triệt để. Không ngờ tu sĩ Hóa Thần lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Nếu tên tu sĩ Hóa Thần kia toàn lực xuất động, thì hắn đã sớm mất mạng rồi. Nhưng lúc này có khác gì đâu. Mất mạng chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không biết Thiên Diễm có thể gây thương tổn cho y hay không? Lâm Vân thật không dám khẳng định.

Mắt thấy cái đèn lại sáng lên, sắp tấn công lần nữa. Mà tu sĩ Hóa Thần kia cũng lấy thêm một pháp bảo mới.

Lâm Vân âm thầm chửi bới. Tên khốn kiếp kia lắm thứ tốt thật. Tùy tiện phóng pháp bảo ra đã kiến mình không chịu nổi. Mà có cái đèn là đủ rồi, y còn lôi thêm pháp bảo ra làm gì? Lâm Vân bỗng nhớ tới mệnh lệnh mà y giao cho hai tên đệ tử, là bắt sống hắn. Chắc pháp bảo kế tiếp của y là để bắt mình đây.

Lâm Vân nghĩ tới đây, càng thêm lo lắng. Nếu mà hắn bị bắt sống thì sẽ bị y sưu hồn. Vậy thì toàn bộ bí mật và người thân của mình sẽ bị tên tu sĩ Hóa Thần biết. Với hận ý của y, thì thân nhân của mình chắc chắn không có kết quả tốt gì.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Cho dù hắn chết, hắn cũng không để cho y sưu hồn. Cho nên Lâm Vân không cố kỵ nữa, liền sử dụng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

Chiếc đèn đang tạo thành bảy tia sáng có màu sắc khác nhau, chuẩn bị tấn công Lâm Vân, thì màu xanh của nó đột nhiên yếu bớt.

Lâm Vân chỉ cảm thấy tinh lực trong cơ thể đang không ngừng bị mất đi. Trong lòng vừa kinh hãi vừa giận dự. Cái Sơn Hà Đồ quả nhiên là một bản đồ khốn kiếp. Có nhiều linh khí như vậy mà vẫn còn hút của mình.

Tiếp tục như vậy, cho dù không bị tu sĩ Hóa Thần giết chết, cũng không kiên trì được lâu. Lâm Vân cắn răng một cái, rốt cuộc tung ra đòn sát thủ cuối cùng, Thiên Diễm.

Vô số ngọn lửa không màu lao về phía tu sĩ Hóa Thần. Lâm Vân thì vội vàng nuốt một viên Sinh Diễn Đan rồi không ngừng tạo ra vòng bảo hộ. Bởi vì Thiên Diễm chưa bị Lâm Vân luyện hóa, cho nên vừa phóng nó ra, nó sẽ tấn công cả hắn lẫn tu sĩ Hóa Thần.

## 478. Chương 389: Thắng Hiểm

May mà Lâm Vân đã quen với việc chống lại Thiên Diễm. Sơn Hà Đồ dường như cũng biết Lâm Vân gặp nguy hiểm, nên không tiếp tục hấp thu tinh lực trong người Lâm Vân nữa. Lâm Vân thở phào một cái, tiếp tục tạo vòng bảo hộ.

Sơn Hà Đồ vừa xuất hiện, tu sĩ Hóa Thần liền sững sờ, hai mắt mở to, cơ hồ không dám tin vào mắt mình. Mà sự liên lạc giữa cổ đăng và tinh thần của y càng ngày càng yếu.

- Tiên…

Tên tu sĩ Hóa Thần vừa nói được một chữ tiên, thì y bỗng cảm thấy chân nguyên của mình bị khống chế, liền rất hoảng hốt. Vội vàng vận công, muốn thoát khỏi sự trói buộc của bản đồ kia.

Vài giây sau, y mới thở phào một hơi, y biết chân nguyên của mình chỉ bị phong bế tức thì mà thôi, không phải lo lắng. Không ngờ tên kia lại có tiên bảo như vậy. Nếu thế giới Tu Chân mà biết, thì sẽ gây ra sóng to gió lớn.

May mà người kia không biết sử dụng Sơn Hà Đồ. Nếu bản đồ đó ở trong tay y, cho dù một tu sĩ sắp phi thăng, y cũng có thể khiến cho người đó không thoát khỏi sự trói buộc.

Hai mắt của tu sĩ Hóa Thần đã trở nên đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Không ngờ mình lại gặp một bảo bối như vậy ở thế giới này. Y chỉ muốn cười to một trận. Tên tiểu tử kia thật là ngu ngốc. Đến bây giờ còn không biết sử dụng Sơn Hà Đồ để công kích. Chỉ có thể sử dụng để trói buộc và khống chế pháp bảo. Đúng là ngu ngốc mà.

Nhưng tên tu sĩ Hóa Thần không thể thầm mắng Lâm Vân ngu ngốc được nữa, bởi vì y đã bị hoa mắt với vô số Thiên Diễm lao tới.

Thiên Diễm không phải không thể thu, nhưng tối đa cũng chỉ là một ít mà thôi. Y chưa bao giờ thấy có người thu được nhiều Thiên Diễm như vậy. Hắn lại có pháp bảo nghịch thiên gì vậy?

Tên tiểu tử kia có thật nhiều đồ tốt. Tên tu sĩ Hóa Thần vì suy nghĩ tới những bảo vật của Lâm Vân mà quên mất Thiên Diễm đang điên cuồng lao tới.

Chỉ khi nghe thấy tiếng xuy xuy, tên tu sĩ Hóa Thần mới bừng tỉnh. Lúc này y mới nhận ra mình đang bị trói buộc, mà Thiên Diễm thì sắp tới.

Tu sĩ Hóa Thần liền sợ tới mức hồn phi phách tán. Y là người rất rõ sự lợi hại của Thiên Diễm.

Một chút chân nguyên vừa được cởi bỏ liền tạo thành một cái vòng bảo hộ. Nhưng cái vòng bảo hộ này ngay lập tức bị thiêu hủy, còn phát ra những tiếng nổ điếc tai.

- Đạo hữu, mau thu hồi ngọn lửa lại. Tôi nguyện ý giao toàn bộ đồ vật của tôi cho cậu. Chuyện ân oán của chúng ta cũng bỏ qua. Bằng không hỏa diễm của cậu vừa đốt tới, giới chỉ của tôi cũng bị phá hủy. Cậu sẽ không chiếm được cái gì đâu…

Tên tu sĩ Hóa Thần bị Thiên Diễm bao vây, liền sợ hãi vô cùng, kêu to cầu cứu.

Lâm Vân vẫn bất động. Mạng sống không có, thì quan tâm cái giới chỉ làm gì. Một khi để cho tên Hóa Thần kia thoát thân, thì Lâm Vân không còn cơ hội để chiến thắng.

Thiên Diễm giống như một đàn châu chấu khổng lồ bay qua chỗ này vậy. Căn cứ Kỷ Minh khổng lồ như vậy, trong chớp mắt đã biến thành hư vô.

Tinh lực trong cơ thể Lâm Vân đã cạn kiệt, hắn liền vội vàng lấy Tinh Thần Châu ra, thu lại Thiên Diễm. Bằng không, nếu kéo dài thêm một lúc, thì hắn cũng bị ngọn lửa đó đốt thành tro bụi. Hiện tại Lâm Vân bị thương rất nặng, thậm chị còn nguy hiểm đến tính mạng. Tinh lực cũng không còn sót chút nào.

Tinh Thần Châu rất nhanh thu Thiên Diễm lại. Lâm Vân nhìn chỗ tên tu sĩ Hóa Thần vừa đứng kia. Ngoại trừ một viên đá đen kịt, còn lại không có gì cả. Quả nhiên giới chỉ của y đã bị thiêu hủy.

Mặc dù hơi đáng tiếc, nhưng Lâm Vân không có chút hối hận nào. Cho dù quay ngược trở lại thời gian, hắn cũng làm vậy. Giới chỉ quan trọng, nhưng cái mạng còn quan trọng hơn.

Cất Tinh Thần Châu đi, Lâm Vân kiểm tra Sơn Hà Đồ một chút, thì phát hiện ở trong đó có một cây đèn cổ xưa. Trong lòng có chút an ủi, cuối cùng cũng không phải tay trắng mà về.

Thu Sơn Hà Đồ lại, Lâm Vân đang định nhặt viên đá kia lên để xem. Thì một cảm giác suy yếu truyền tới, Lâm Vân không chịu được nữa, liền ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh.

Khu vực tổng bộ Kỷ Minh đã trở thành phế tích, không còn ai sống sót. Chỉ ngoại trừ Lâm Vân là nằm ở giữa đống hoang tàn đó.

Một ngày, hai ngày…Năm ngày trôi qua Lâm Vân vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Hai ngôi sao màu bạc trong người hắn trở nên ảm đạm. Nhưng chúng vẫn cung cấp một tia linh lực để duy trì tính mạng cho Lâm Vân.

Sau khi Lâm Vân rời khỏi Yên Kinh, Vũ Tích đã đứng ngồi không yên. Lúc trước Lâm Vân có gọi một cuộc điện thoại trở về. Nhưng từ lúc đó đến hôm nay đã là một tuần rồi, Lâm Vân không gửi về tin tức gì cả.

Vũ Tích quyết định không ngồi chờ nữa. Nàng nhờ Lam Cực điều tra vị trí của cuộc điện thoại kia. Dặn dò Nhược Sương và Tĩnh Như vài câu, rồi chủ động đi tìm Lâm Vân.

Dù Lâm Vân đi từ Yên Kinh tới tổng bộ của Kỷ Minh ở Châu Phi chỉ mấy một lát, nhưng Vũ Tích phải mất mấy tiếng đồng hồ mới bay tới nơi. Thanh phi kiếm mà nàng sử dụng là thanh tìm đượcc ở ‘Đầm Huyền Tiên’.

Một trận pháp khổng lồ ngăn cản đường đi của Vũ Tích. Chỉ là trận pháp này đã bị tàn phá rất nhiều. Dù vẫn có thể chặn người bình thường, nhưng không thể chặn được một tu sĩ.

Vũ Tích vừa nhìn là biết trận pháp này là do Lâm Vân bố trí. Bởi vì khí tức trên đó rất quen thuộc. Vũ Tích bước vào trong đại trận, bên trong rất trống rỗng, mặt đất đã trở nên trắng bệch.

Vừa dùng thần thức kiểm tra một vòng, Vũ Tích đã bị dọa tới mức hồn phi phách tán. Nàng rõ ràng nhìn thấy Lâm Vân đang xích lõa nằm dưới mặt đất, không biết sống chết.

Nàng liền vội vàng chạy tới nâng Lâm Vân dậy. Nước mắt không kìm được mà rơi như mưa. Sao anh ấy lại trở thành như vậy?

- Lâm Vân, anh tỉnh lại đi…

Mặc cho Vũ Tích không ngừng gọi Lâm Vân, đôi mắt của hắn vẫn nhắm lại. Điều khiến Vũ Tích hơi yên tâm, đó là Lâm Vân vẫn còn hô hấp. Nàng vội vàng lấy ra một bộ quần áo rồi mặc giúp hắn. Nhìn thấy tay của hắn cầm một viên đá màu đen, cũng thuận tay cất viên đá đó đi. Rồi tranh thủ thời gian mang theo Lâm Vân rời khỏi nơi này.

Tới một dãy núi hoang vắng, Vũ Tích đặt Lâm Vân rồi, rồi bắt đầu lau vết bẩn trên người hắn. Lúc này nàng mới biết Lâm Vân bị thương nặng như thế nào. Cả người có rất niều chỗ bị rách da, thậm chí xương cốt cũng bị gãy vài cái. Sắc mặt của Lâm Vân trắng bệch như vậy, là do hắn mất máu quá nhiều.

Là ai đã khiến lão công của mình trở thành như vậy? Vũ Tích có thể tưởng tượng trận chiến đó hung hiểm như thế nào. Mặc dù không biết Lâm Vân dùng cách nào chiến thắng đối phương, nhưng đây nhất định là một trận chiến khó khăn.

Áp chế sự đau lòng, Vũ Tích tiếp tục lau vết bẩn trên người hắn. Rồi lấy toàn bộ đan dược trị thương bên trong giới chỉ, đút cho Lâm Vân uống.

Một ngày sau, Vũ Tích nhìn thấy sắc mặt của Lâm Vân đã hồng nhuận trở lại, sự lo lắng mới phai bớt đi. Nhưng nàng lại không có cách nào xóa bỏ vết sẹo trên mặt của hắn. Chỉ có thể đợi Lâm Vân tỉnh, thì anh ấy tự mình chữa trị.

## 479. Chương 390: Thanh Thanh Là Ai?

Lâm Vân mơ một giấc mơ. Giấc mơ này giống với giấc mơ lần trước. Nhưng ngoài Thanh Thanh và Vũ Tích ra, hắn còn dẫn theo Nhược Sương và Tĩnh Như đi dạo trên núi hoa sơn trà. Cả năm người đều rất hạnh phúc. Nhưng một lúc sau, Thanh Thanh, Nhược Sương và Tĩnh Như đều mắng hắn trăng hoa, còn nói hắn phụ lòng các cô.

Sau đó các cô đều rời hắn mà đi. Chỉ còn lại một người ở bên cạnh hắn, đó là Vũ Tích. Nàng vẫn nắm tay của hắn, không rời đi.

Cảm giác đau lòng như muốn nổ tung lồng ngực được xoa nhẹ không ít. Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu Vũ Tích cũng rời đi, thì hắn sẽ như thế nào? Hắn cố gắng dùng hết sức lực để ôm Vũ Tích. Hắn không muốn cả nàng cũng rời đi.

Hai ngày nay Vũ Tích đều bất kể ngày đêm chăm sóc cho Lâm Vân. Nàng lựa chọn vùng núi hoang vắng này làm nơi dưỡng thương cho hắn. Bởi vì chỗ này có linh khí khá nhiều, có lợi cho Lâm Vân hồi phục. Huống hồ đưa Lâm Vân tới bệnh viện cũng không có tác dụng gì. Còn không bằng ở đây chữa thương cho hắn.

Nàng rất mệt, buổi tối liền ôm Lâm Vân ngủ. Trong lúc mơ hồ, nàng cảm thấy Lâm Vân đang ôm mình, thậm chí còn cảm nhận được sự gấp gáp trong lòng hắn. Lâm Vân tỉnh rồi sao? Vũ Tích kinh hỉ ngồi dậy.

Nhưng hai mắt của Lâm Vân vẫn nhắm chặt lại, chỉ thì thào nói:

- Vũ Tích, các cô ấy đã đi rồi, em đừng đi nhé, ở lại với anh…

“Các cô ấy đã đi rồi”, Vũ Tích lập tức nhận ra Lâm Vân đang nói mơ. Như vậy Lâm Vân rất nhanh sẽ tỉnh. Trong lòng liền cao hứng. Hai ngày nhìn Lâm Vân hôn mê, tinh thần của Vũ Tích cũng bị sự tra tấn không nhỏ. Nếu như hắn bỗng nhiên xảy ra chuyện gì, nàng thật không biết nên làm sao.

Không có Lâm Vân ở bên cạnh, nàng giống như một chú chim nhỏ đầy bỡ ngỡ vậy. Nếu Lâm Vân chết, nàng sống còn có ý nghĩ gì nữa?

- Lâm Vân, em không đi đâu. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.

Vũ Tích nhẹ nhàng sờ vết sẹo trên mặt của Lâm Vân, an ủi.

- Thanh Thanh đi rồi…Tĩnh Như và Nhược Sương cũng đi...

Lâm Vân bỗng nhiên buông lỏng hai tay của Vũ Tích:

- Nếu em muốn đi thì cũng đi đi..

- Lão công, anh sao vậy. Em là Vũ Tích đây, em sẽ không đi đâu, em mãi mãi ở bên cạnh anh.

Vũ Tích cho rằng Lâm Vân đã tỉnh, nhưng thấy hắn lại nói năng lộn xộn, liền nắm chặt lấy tay của Lâm Vân, không ngừng an ủi.

Lâm Vân lại rơi vào giấc ngủ sâu.

Vũ Tích thấy Lâm Vân không còn nói mơ nữa, liền nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên nàng cảm thấy không đúng. Những cô gái mà Lâm Vân quen, nàng đều biết. Nhưng Thanh Thanh mà hắn vừa nói là ai? Người con gái đó xuất hiện trong giấc mơ của hắn, chứng tỏ đó là một người quan trọng với hắn. Vì sao mình lại không biết cô ta?

Lẽ nào Lâm Vân còn có chuyện gì đó gạt mình? Lần trước nàng cũng có cảm giác Lâm Vân có tâm sự gì đó nhưng không muốn nói. Liệu có liên quan gì tới cô gái tên Thanh Thanh kia không nhỉ?

Trong lòng Vũ Tích có chút khổ sở. Vì sao hắn phải gạt mình? Lẽ nào mình là loại nữ nhân nhỏ mọn như vậy sao? Không phải Tĩnh Như và Nhược Sương, đều là mình mang về ư?

Thấy Lâm Vân vẫn ngủ rất say, Vũ Tích thở dài, lấy điện thoại thông báo cho người nhà. Nàng và Lâm Vân muốn ở bên ngoài một thời gian rồi mới trở về.

- Vũ Tích, sao em lại ở đây?

Lâm Vân vừa mở mắt liền nhìn thấy vợ của mình Vũ Tích.

Vũ Tích thấy Lâm Vân đã tỉnh, liền tranh thủ thời gian vịn hắn dậy:

- Em thấy anh chưa trở về, nên dựa theo cuộc gọi điện thoại của anh mà đi tìm anh. Anh đang bị thương rất nặng. Hiện tại anh thấy thế nào?

Nghe Vũ Tích nói vậy, Lâm Vân thử vận chuyển tinh lực trong người. Chỉ cảm thấy hư vô, không có gì cả. Nhưng hắn không khẩn trương. Tuy lần bị thương này nặng hơn lần ở Địa Ngục Môn, nhưng tinh thần lại tốt hơn nhiều. Ít nhất là hắn còn tỉnh táo.

- Vũ Tích, anh đang bị thương rất nặng, nhưng đó chưa hẳn là chuyện xấu. Lần trước anh đã nói với em rằng đạo tâm của anh chưa ổn, mà tu vị lại tiến triển quá nhanh. Có lẽ nhờ lần bị thương này, anh có thể tu tâm dưỡng tính. Em gọi điện thoại về nhà, nói rằng anh muốn tới những thánh địa của Phật môn. Có lẽ tới đó, anh sẽ tìm được thứ mà anh muốn. Còn dặn bọn họ, cố gắng tu luyện. Em và anh đi là được.

Lần bị thương này, khiến Lâm Vân hiểu ra rằng, cho dù công pháp của hắn lợi hại, nhưng vẫn có chỗ thiếu sót.

Thứ nhất là hắn không có pháp bảo thuận tay. Thứ hai là bản lĩnh của hắn vẫn có sự chênh lệch với tu sĩ Hóa Thần. Thủ đoạn công kích của hắn quá đơn giản. Gộp lại chỉ có vài chiêu thức. Các tu sĩ khác thì đủ kiểu tấn công.

Còn một điều quan trọng nhất, chính là những tu sĩ mà mình giết kia, hình như có địa vị khá cao ở Tử Vân Điện. Có thể khẳng định, chuyện này sớm muốn cũng bị Tử Vân Điện điều tra ra. Cho nên hắn muốn cẩn thận phòng ngừa. Một khí có hai hoặc nhiều tu sĩ Hóa Thần kéo tới Địa Cầu, thì hắn rất khó đối phó.

Lần này có thể thoát hiểm, hoàn toàn là dựa vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Sơn Hà Đồ là thứ tốt, nhưng do cảnh giới của hắn quá thấp, đạo tâm lại không ổn, nên không có cách nào sử dụng hết công hiệu của Sơn Hà Đồ. Hắn không thể để chuyện này xảy ra thêm một lần. Nếu lúc đó đạo tâm của hắn ngang bằng với tu vị, thì đã không chịu thiệt thòi n khi chiến đấu với tu sĩ Hóa Thần như vậy rồi.

Lâm Vân cảm giác, bản lĩnh của hắn không thua kém tu sĩ Hóa Thần kia bao nhiêu. Nhưng vì sao hắn lại bị áp chế dễ dàng như vậy?

Cho nên hiện tại hắn phải nhanh cjpmgs củng cố đạo tâm, sau đó tu luyện viên kim tinh thứ ba. Còn phải luyện chế một pháp bảo thuận tay. Tốt nhất là tới Tử Vân Điện giải quyết ân oán. Chứ đợi bọn họ tới Địa Cầu, mình sẽ rơi vào thế bị động.

Cuối cùng, điều khiến Lâm Vân nhớ mãi không quên, đó là đám tu sĩ Tử Vân Điện kia tới Địa Cầu làm cái gì? Việc này thoạt nhìn có vẻ rất quan trọng. Nhưng bây giờ Lâm Vân không cách nào đi kiểm tra. Cho dù muốn kiểm tra, cũng phải đợi tu vị khôi phục đã.

Vũ Tích hiểu ý của Lâm Vân, cũng biết việc tu luyện của hắn có vấn đề. Thấy Lâm Vân không nói đi ra ngoài một mình, mà cho mình đi cùng, liền âm thầm thở phào một tiếng. Hiện tại nàng sợ nhất là Lâm Vân lại đi ra ngoài một mình.

Nhìn Vũ Tích gọi điện thoại về, Lâm Vân bỗng nghĩ tới một việc. Có nên tháo truyền tống trận ở núi Cửu Hoa kia không. Để đỡ cho có tu sĩ cao cấp nào đó thông qua truyền tống trận đi tới Địa Cầu.

Còn có một đám người Kỷ Minh đang bị nhốt ở quốc gia kia. Một khi có tên nào trong đó trốn được ra ngoài, cũng không phải chuyện tốt gì.

Còn quốc gia kia bị thiệt hại như thế nào, Lâm Vân căn bản không quan tâm. Cho dù quốc gia đó có bị san bằng, cũng không phải chuyện của hắn.

Đang lúc Lâm Vân trầm tư, Vũ Tích đã buông điện thoại xuống, nhìn Lâm Vân, hỏi:

- Lão công, Nhược Sương muốn đi cùng chúng ta. Nhưng em nói rằng anh muốn cô ấy Trúc Cơ trước rồi lại đến, cô ấy đã đồng ý. Tĩnh Như thì đồng ý ở lại để tĩnh tâm tu luyện. Lâm Hinh thì đã giao một nửa chuyện của công ty cho Diệp Điềm và Lý Thanh, để chuyên tâm tu luyện.

- Còn có, Tam gia gia đã tìm anh mấy lần. Thậm chí còn bảo trung tướng Tần Vô Sơn đích thân tới một chuyến. Gia gia nói rằng quốc gia kia đã trả hai trăm tỷ đô la, hỏi xem anh có đồng ý tiếp nhận hay không?

## 480. Chương 391: Cuộc Sống Ở Thôn Nhỏ

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Cho dù anh muốn tiếp nhận, nhưng hiện tại công lực của anh đã mất hết, cần sự hỗ trợ của em. Nhưng chuyện này cũng không khó, anh sẽ bày trận nhốt đám người Kỷ Minh lại. Em thì chỉ cần liên tục phóng hỏa cầu là được.

Lâm Vân vẫn quyết định xử lý nốt đám người Kỷ Minh còn lại. Hắn không lo lắng cho quốc gia kia bị phá hủy, mà lo lắng người Kỷ Minh truyền tin tức ra ngoài. Cho dù không thể ngăn cản được tin tức đó. Nhưng kéo dài được bao nhiêu thì kéo.

Một tuần sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích tiêu diệt nốt đám người Kỷ Minh ở quốc gia kia. Rồi hai người tới một thôn nhỏ ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên tĩnh dưỡng.

Sở dĩ lựa chọn thôn trang này, bởi vì nó khá yên tĩnh và có không khí thoáng mát. Rất hợp cho việc dưỡng thương. Mặc dù Lâm Vân muốn khôi phục tu vị, thì rất đơn giản, nhưng hắn muốn dưỡng thương, rồi tới dưỡng tâm trước.

Thôn Vi Đông là một thôn nghèo của huyện Nam Ngư. Đất nước đã phát triển được vài chục năm rồi, rất nhiều vùng nông thôn đều trở nên giàu có. Nhưng thôn Vi Đông, một trong ít các thôn xóm là rớt lại phía sau. Ngay cả điện, bọn họ cũng mới chỉ lắp đặt năm năm trước.

Lúc Lâm Vân và Vũ Tích đi tới thôn xóm này để đăng ký định cư, thôn trưởng Lưu Hải nhìn Vũ Tích liền giật mình. Lại nhìn đầy vết sẹo trên mặt của Lâm Vân, là biết một đóa hoa nhài cắm bãi \*\*\* trâu. Lúc đầu các thôn dân còn hiếu kỳ nhìn hai người, nhưng thời gian trôi qua, mọi người cũng quen dần.

Khi Lâm Vân vừa lấy Tiểu Tinh ra, Vũ Tích liền yêu mến nó. Tuy Tiểu Tinh khá khác lạ, không giống chó, cũng chẳng giống sói, nhưng nàng vẫn thích nó.

Sống ở thôn Vi Đông này, Lâm Vân cảm thấy rất thư thái. Thương thế chẳng những nhanh chóng bình phục, mà còn thấy được sự vui vẻ của Vũ Tích. So với thành phố ồn ào, nơi này thoải mái hơn nhiều lắm. Vũ Tích còn làm theo các thôn dân, trồng một ít rau dưa và hoa ở trong vườn.

Thời gian bình thản mà phong phú trôi qua. Đây chính là cuộc sống mà Vũ Tích yêu mến. Mỗi lúc trời tối, nàng đều đi tản bộ với Lâm Vân. Tuy trồng hoa màu là ý kiến của nàng, nhưng đều là do Lâm Vân tự tay xới đất và chăm bón. Bởi vì nàng không biết gì về nghề nông cả. Mỗi lần nhìn Lâm Vân thành thạo chăm bón cho hoa màu, nàng thậm chí có cảm giác rằng, Lâm Vân trước kia là một nông dân.

Loại cảm giác này rất kỳ quái, nhưng lại không có cách nào gạt bỏ được. Đôi khi nàng có chút sợ hãi, Lâm Vân không phải là thiếu gia họ Lâm kia. Điều này khiến cho nàng vừa ngọt ngào, vừa kinh hoàng.

- Lâm gia muội tử, chị có việc muốn nhờ nhưng không biết có làm phiền em không. Người chồng vô tích sự kia của chị vẫn chưa mượn được tiền, mà mùa gieo trồng sắp tới rồi. Nên chị muốn vay em ít tiền, để mua cây giống và phân bón. Sau khi thu hoạch xong, vợ chồng chị nhất định sẽ trả cho em. Em xem được không…

Hàng xóm của Lâm Vân là một bà chị họ Lý. Cô ta có ba người con trai và một người chồng đang làm việc ở bên ngoài. Nhà bà chị đó có hơn mười mẫu ruộng. Tuy vất vả, coi như là đủ ăn đủ mặc.

Nhưng năm ngoái, nhà bà chị đó vừa dùng nốt số tiền tiết kiệm để xây nhà cho con trai. Cho dù là ở nông thôn, nhưng muốn xây một ngôi nhà mới cũng mất hơn một trăm nghìn nguyên. Vả lại con dâu yêu cầu phải nhà tầng. Cho nên tiền xây nhà không ít.

Chị Lý và chồng đã dùng hết tiền để xây nhà cho con trai. Còn phải vay thêm của thân thích và bạn bè.

Mặc dù có ba con trai làm việc ở bên ngoài. Nhưng bọn họ đều không kiếm được bao nhiêu.Nghe nói, tết năm ngoái, con trai thứ hai lái một chiếc xe mới cóng về thăm gia đình. Đây vốn là một chuyện vui, nhưng một câu nói của người con trai thứ hai, khiến cho tới tận bây giờ, người trong thôn vẫn đem ra làm trò cười.

Đó là câu “Mẹ, mau thanh toán tiền xe hộ con”

Cho dù vài con trai đều không làm nên việc, nhưng chị Lý rất yêu thương bọn chúng. Cho dù chịu thêm vất vả, cũng không muốn cho con mình chịu khổ. Mặc dù còn chưa trả hết tiền nợ xây nhà cho đứa con trai cả, nhưng hai vợ chồng đã bắt đầu tìm cách kiếm tiền xây nhà cho con thứ hai. Bởi vì chỉ có ba đứa con trai, không thể nặng bên này, nhẹ bên kia.

Tuy Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn này không lâu, nhưng người trong thôn đều biết hai vợ chồng nhà này có tiền. Cho nên nếu có ai đang cần dùng tiền gấp, đều đi tới hỏi vay hai ngươi. Hơn nữa, Vũ Tích là người hào phóng, chỉ cần mở miệng là nàng nhất định không cự tuyệt, cũng không thúc dục trả nợ.

Nhưng người trong thôn đều là những người thuần phát. Bọn họ chỉ vay tiền những lúc cần gấp mà thôi. Mỗi lần vay tiền cũng không vay quá nhiều. Cơ bản chỉ là vài chục tới mấy trăm. Nhiều nhất đều không vượt qua một nghìn. Mà vay tiền xong cũng trả rất nhanh.

Vũ Tích và Lâm Vân mới chuyển tới thôn Vi Đông một tháng, nhưng người trong thôn đều nắm được quy luật sống của ai người. Bình thường muốn vay tiền đều là lúc ban ngày, khi hai người trồng hoa màu ở vườn. Hoặc là buổi tối, khi hai người đi ra ngoài tản bộ.

Còn nếu hai người ở trong nà không đi ra, mà có người tới quầy rấy bọn họ, thì sẽ phát hiện con chó kỳ quái của hai người kêu lên. Hơn nữa, tiếng kêu của nó rất dọa người. Nói chung, chỉ cần mở miệng vay tiền, là hai vợ chồng nhà này không từ chối. Cho nên, chị Lý liền muốn mượn Vũ Tích năm trăm nguyên.

Một tháng này, hai vợ chồng Lâm Vân và Vũ Tích tạo được thanh danh rất tốt. Thậm chí, nếu có người ở ngoài thôn hỏi thăm hai vợ chồng hắn, người trong thôn sẽ giúp vợ chồng hắn giấu diếm. Không vì cái gì khác, chỉ vì người trong thôn nghĩ rằng vợ chồng hắn trốn khỏi nhà, nếu bị phát hiện sẽ bị bắt trở về.

Tuy nhiên hôm nay vẫn có ngoại lệ. Người này chẳng những không vay được tiền của hai vợ chồng kia, còn bị con vật nuôi của hai người cắn cho máu me đầm đìa. Y chính là tên chơi bời lêu lổng nhất của thôn Vi Đông, Hữu Bình.

Cho dù Vũ Tích không biết nhiều về thôn này lắm. Nhưng cũng sống ở đây được hai tháng, người trong thôn, nàng cơ bản đều quen biết. Nàng có nghe các cô các bá ở đây nói, tên Hữu Bình là một tên lưu manh vô lại, chỉ biết ăn rồi lại nằm.

Lúc cha mẹ của gã còn sống, gã đã kết bè kết phái với nhiều tên lưu manh ở các thôn xóm khác. Về sau, khi cha mẹ của gã đã chết, thì gã càng bất cần đời.

Tên Hữu Bình này thường kiếm ăn ở bên ngoài. Khi nào gặp nguy hiểm, mới quay về thôn Vi Đông trốn tránh một thời gian. Lần gần đây nhất, là gã cùng vài tên lưu manh khác cưỡng hiếp một nữ sinh cấp hai. Đây là vụ án cực kỳ nghiêm trọng, mà người nhà của cô gái kia cũng có thế lực. Cho nên có năm tên, thì hai tên bị bắn chết, hai tên bị bắt. Còn một mình gã, vì ngủ quên, nên thoát được một kiếp. Biết được sự tình bị bại lộ, nên ngay ngày hôm đó gã liền chạy trốn về thôn của mình.

Trong khoảng thời gian đầu, tên này cũng khá thành thật. Nhưng một thời gian sau, gã lại chứng nào tật nấy. Tiếp tục kết bè kết bạn với lưu manh trong thôn. Hơn nữa còn đầu nhập vào lão đại của huyện Hà Trấn, Thôi Uy, thì càng thêm hung hăng càn rỡ.

## 481. Chương 392: Đạo Tâm Tăng Tiến

Lần này trở về thôn Đông Vi, Hữu Bình đã bán nhà cũ đi, định không trở về nữa. Nhưng gã lại nghe nói trong thôn có một đôi vợ chồng giàu có mới chuyển đến. Hễ ai mở miệng vay tiền, đều vay được. Cho nên Hữu Binh tính toán, vay tiền nhà đó rồi bùng luôn.

Nhưng khi gã vừa trông thấy Vũ Tích, liền ngây dại. Trên đời lại có cô gái xinh đẹp như vậy? Nhất thời gã đã quên mât chuyện vay tiền. Cho đến khi Vũ Tích đi trồng rau, thì gã mới hồi phục tinh thần. Liền đi lên phía trước, lấy mục đích vay tiền để tiếp xúc Vũ Tích.

Vũ Tích vừa nhìn ánh mắt gian tà của tên Hữu Bình, liền mặc kệ gã. Khi tên Hữu Binh kia lại gần, thì Tiểu Tinh đã lao lên cắn cho y máu me đầm đìa.

Đối mặt với Tiểu Tinh hung hãn như vậy, Hữu Bình chỉ có thể xám xịt rời khỏi thôn Vi Đông. Nhưng gã không cam lòng, gã quyết định sẽ nói chuyện này cho lão đại Thôi Uy.

- Cô ta có đẹp như lời cậu nói hay không?

Thôi Uy nhìn chằm chằm vào Hữu Bình, có vẻ không tin. Tên Hữu Bình kia rõ ràng khoác lác nói rằng cô gái đó là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, vừa nhìn là có thể mê mệt. Thôi Uy tốt xấu gì cũng là lão đại của một phương. Cho nên y không tin tưởng có cô gái nào xinh đẹp đến mức như vậy.

Gái đẹp thì thiếu gì, đẹp lắm cũng chỉ khiến người ta nhìn một lát mà thôi. Làm gì đến mức mê mệt như tên Hữu Bình nói. Phỏng chững là do người này bị chó cắn, nên muốn mình giúp gã hả giận.

Thôi Uy đã làm bá vương của trấn Song Hà được mười năm rồi. Hiện tại y không còn là lưu manh đơn thuần nữa. Y đã có sản nghiệp ở trong trấn, thậm chí ngay cả huyện Kiếm Nam, y cũng có nhà ở đó. Thân phận chính của y là thủ hạ đắc lực của Hà Đạo Điền. Mà Hà Đạo Điền là ai? Đây chính là trùm xã hội đen nổi danh cả nước. Không hề thua kém Ngụy Cung ở Yên Kinh chút nào.

Mặc dù hơi tức giận khi tên Hữu Bình kia muốn lợi dụng mình. Nhưng Thôi Uy vẫn quyết định giúp gã. Không vì cái gì khác, chỉ vì Hữu Bình là một tên thủ hạ mà y coi trọng. Hữu Bình có đủ phẩm chất của một tay sai đắc lực, như khôn khéo và ngoan độc.

Huống hồ, Hữu Bình đã nói cô gái kia rất đẹp. Mặc dù có khả năng là gã nói quá, nhưng chắc cũng phải xinh đẹp thì mới nói vậy.

Bắt cô ta cho thủ hạ của mình chơi đùa cũng được. Mà nghe Hữu Bình nói, nhà đó cũng có một ít gia tài. Vừa lung lạc thủ hạ, vừa kiếm được mỹ nhân và tài sản, một việc nhất cử tam tiện như vậy, có ngu mà không làm.

Vũ Tích không nhìn thấy Tiểu Tinh đuổi cắn Hữu Bình. Cho dù biết, nàng cũng không quan tâm. Những kẻ lưu manh đáng bị như vậy.

Tuy Vũ Tích không quan tâm, nhưng người trong thôn lại rất rõ bản tính của tên Hữu Bình kia. Gã là một tên du côn chính cống. Người dân trong thôn Vi Đông hầu hết là những nông dân thành thật, trung hậu, không có ai dám đắc tội người này. Nhưng từ khi vợ chồng Vũ Tích và Lâm Vân tới đây sống, dù bọn họ không thường xuyên ra ngoài, bọn họ vẫn có tiếng tốt trong thôn.

Quả nhiên, tên Hữu Bình vừa đi, các cô, các bá đều đi tới khuyên bảo vợ chồng Lâm Vân rời khỏi nơi này một thời gian ngắn. Nếu không khi tên Hữu Binh kia kéo đồng bọn trở về thì lại hối hận không kịp.

Vũ Tích đành phải từ chối khéo những cô bá có ý tốt này. Trong tiếng thở dài của mọi người, tiếp tục sinh hoạt như không có chuyện gì xảy ra.

- Vũ Tích, có chuyện gì mà nhiều người trong thôn tới nhà mình vậy?

Mấy ngày nay, Lâm Vân đều dành thời gian cho việc câu cá. Lúc quay về thì phát hiện có rất nhiều cô bá đi ra từ nhà hắn.

- Không có gì đâu, chỉ là xảy ra một it chuyện không vui vào buổi sáng mà thôi.

Vũ Tích kể lại chuyện tên lưu manh Hữu Bình bị Tiểu Tinh cắn.

Lâm Vân nghe xong, ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo, hắn đã nổi sát cơ. Hắn không giống với Vũ Tích, nếu lúc đó hắn ở trong nhà, nói không chừng hắn đã ra lệnh cho Tiểu Tinh cắn chết tên Hữu Bình kia rồi.

Tu vị càng gia tăng, tính cách của Lâm Vân lại trở về lúc còn ở đại lục Thiên Hồng. Đối với những kẻ mạo phạm tới người thân của hắn, hắn đều giết không thương tiếc. Lúc đó, việc giết người đối với hắn mà nói, chỉ như ăn cơm uống nước mà thôi.

Vũ Tích nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng hiểu suy nghĩ của chồng, cũng hiểu tình cảnh hiện tại của hắn. Sở dĩ nàng đề nghị Lâm Vân tới sơn thôn vắng vẻ này, bởi vì để tránh những chuyện phiền toái. Giúp Lâm Vân bình tâm tĩnh dưỡng.

Chỉ là không ngờ, tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi, vẫn gặp những tên trong giang hồ kia. Giết người không phải là không thể, nhưng với tình trạng của Lâm Vân như hiện giờ, thật sự không nên giết người. Mà cần tu tâm dưỡng tính.

- Lão công, chuyện này anh để cho em xử lý. Có lẽ, đôi khi lùi một bước lại tốt hơn. Chúng ta có thể lại rời khỏi nơi này, anh thấy thế nào?

Vũ Tích không muốn thấy Lâm Vân tiếp tục như vậy. Bằng không lệ khí trên người hắn sẽ càng ngày nặng. Cứ như vậy thì có thể dẫn đến tình trạng không thể cứu vớt được.

Lâm Vân nhẹ nhàng ôm Vũ Tích vào lòng. Hắn hiểu ý của nàng. Lùi một bước mới là biển rộng trời cao.

Nhưng làm như vậy, có thực sự đúng không? Hắn ở sơn thôn nhỏ này đã được hai tháng. Hắn biết Vũ Tích yêu mến cuộc sống ở nơi đây. Nhưng tâm cảnh của hắn không hề gia tăng chút nào. Hắn không biêt lựa chọn một cuộc sống như vậy có chính xác hay không?

Lẽ nào tu tâm dưỡng tính phải cần một chữ “Nhẫn”? Người khác phạm vào ta, ta phải nhịn sao? Sự tức giận có thể coi là lệ khí được không?

Tu tiên là vì cái gì? Chỉ là vì truy cầu thực lực và trường sinh mà thôi. Vì truy cầu vĩnh viễn được ở bên người mình yêu, nếu gặp việc gì cũng rụt rè, sợ hãi, thì tu tiên làm cái rắm gì?

Đại trượng phu chết thì chết, cần gì phải đè nèn lửa giận của mình? Lâm Vân nghĩ tới đây liền cười ha hả. Hắn đã quyết định, dựa theo bản tính của mà làm. Cho nên hắn sẽ không buông tha cho tên lưu manh kia.

Oanh một tiếng, Lâm Vân chấn động. Hắn sững sờ ngây dại, trong măt lộ vẻ khó tin.

- Anh không sao chứ?

Vũ Tích thấy Lâm Vân bỗng nhiên cười to lại ngây người, liền vội vàng hỏi.

- Vũ Tích, đạo tâm của anh đã tăng lên một cấp bậc rồi. Tại sao lại như vậy nhỉ? Ha ha, anh đã hiểu, thì ra là như vậy.

Hắn đã hiểu ra nguyên nhân trong đó.

Khó trách lúc trước hắn luôn cảm thấy tâm cảnh của mình đều không thể theo kịp tôc độ tu luyện.

Đó là bởi vì có một số chuyện hắn không thả ra được. Một khi không thả, thì sẽ không nhìn thấy.

- Vậy à? Thật tốt quá.

Vũ Tích hưng phấn không kém gì Lâm Vân. Nàng liền ôm chặt lấy hắn. Mặc dù nàng yêu thích cuộc sống yên tĩnh ở sơn thôn này, nhưng chủ yếu vẫn là do có Lâm Vân ở đây.

Hiện tại tâm cảnh của Lâm Vân bắt đầu tăng lên, nàng mơ hồ hiểu ra điều gì đó, nhưng vẫn co chút hốt hoảng. Đang muốn mở miệng hỏi thăm Lâm Vân, thì đã bị miệng Lâm Vân chặn lại.

Nàng liền nhiệt liệt đáp lại hắn. Thì phát hiện mình lại bị Lâm Vân bế lên. Biết sẽ phất sinh ra chuyện gì, nên Vũ Tích vội vàng nói:

- Lão công, giờ vẫn là ban ngày mà…

- Hắc hắc, ban ngày thì sao chứ. Có câu ban ngày tuyên gì đó. Vậy thì chúng ta liền tuyên truyền luôn cũng được.

Lâm Vân mang theo tâm trạng vui sướng, ôm vợ mình vào trong phòng.

## 482. Chương 393(1): Đụng Nhầm Sát Thần

Dù giữa ban ngày làm chuyện vợ chồng, Vũ Tích rất thẹn thùng, nhưng nàng vẫn phối hợp với chồng. Nàng biết gần đây Lâm Vân đều rất phiền não về chuyện phát triển đạo tâm. Dù biểu hiện bên ngoài của anh ấy rất bình thường, nhưng nàng là người cùng chung chăn gối với Lâm Vân, sao không biết anh ấy thế nào.

Hiện tại Lâm Vân vui vẻ, nàng cũng thay hắn vui vẻ.

- Khoan, cửa số còn chưa đóng.

- Không sao, nơi này vắng vẻ, huống hồ còn có màn che rồi. Tiểu Tinh còn ở bên ngoài.

- Không được, phải đóng cửa sổ.

- Vậy được chưa?

- Cửa sổ còn chưa gài.

-….

Tiểu Tinh bị Lâm Vân đá ra ngoài, trong lòng rất không vui. Mỗi lần chủ nhân ôm bà chủ, nó đều là đối tượng bị đá ra ngoài.

Lão công…

Sắc mặt của Vũ Tích đỏ bừng, khiến Lâm Vân nhất thời ngây dại.

- Nhìn cái gì vậy. Ngày nào cũng bị tên xấu xa anh tra tấn. Chắc kiếp trước em thiếu nợ anh quá.

Vũ Tích giả vờ tức giận Lâm Vân. Nhưng trong lòng rất ngọt ngào.

- Xin lỗi em nhé, Vũ Tích, chỉ vì em đẹp quá, anh nhịn không được.

Lâm Vân thấy Vũ Tích mềm yếu vô lực nằm bên cạnh hắn, trong lòng cũng có chút áy náy.

- Chàng ngốc, em thích thiếu nợ anh, em muốn đời đời kiếp kiếp đều thiếu nợ anh.

Vũ Tích bỗng nhiên chủ động hôn Lâm Vân. Nàng yêu mến cảm giác này, yêu mến được Lâm Vân đau lòng. Nếu kiếp kiếp đều thiếu nợ Lâm Vân, thì nàng có thể mãi mãi ở bên cạnh hắn.

- Ha ha, đổi thành anh thiếu nợ em thì tốt hơn.

- Không, em thích em thiếu nợ anh hơn. Em muốn mãi là nữ nhân của anh.

- Vũ Tích…

- Vâng…

Mặt trời bắt đầu lặn, trời dần về đêm. Sơn thôn nhỏ vắng vẻ, chỉ nghe thấy tiếng kêu của côn trùng quanh quẩn khắp nơi.

Vũ Tích nằm trên ngực của Lâm Vân, không muốn động đậy chút nào. Nàng đang hưởng thụ sự yên tĩnh và an tường của thôn quê.

- Lão công, hiện tại anh muốn tăng cảnh giới, tiếp tục tu luyện, hay là vẫn củng cố đạo tâm?

Vũ Tích không ngừng vẽ loạn trên ngực của Lâm Vân, khiến Lâm Vân có chút ngứa ngáy. Đang cùng vợ của mình hưởng thụ sự tĩnh lặng của ban đêm, thì nghe nàng hỏi vậy.

- Vũ Tích, hiện tại anh đã hiểu nguyên nhân vì sao cảnh giới của anh tăng nhanh, mà đạo tâm lại chưa đủ. Đó là vì đôi khi anh quá khắc chế suy nghĩ của mình. Đáng nhẽ ra phải tùy tâm sở dục. Giống như chúng ta bây giờ vậy.

- Còn việc khôi phục tu vị, thì vẫn phải chờ một thời gian. Cơ hội củng cố đạo tâm này khó mà có được. Đỡ phải về sau cứ tăng tu vị, lại mất thời gian phát triển đạo tâm để theo kịp. Hiện tại anh có một bảo tiêu miễn phí bên người, tội gì mà không cần? Hắc hắc.

Lâm Vân nói xong, liếc nhìn Vũ Tích một cái. Thì nhìn thấy ánh mắt đầy nhu tình của nàng, khiến trong lòng hắn run lên. Cả trái tim như tan chảy vì ánh mắt đó.

- Chúng ta có ở thôn nhỏ này tiếp không?

Vũ Tích nói rất nhỏ, nàng sợ đánh mất sự yên lặng này.

- Ở thêm một thời gian ngắn nữa. Rồi anh sẽ dẫn em tới núi Cửu Hoa. Anh muốn thu truyền tống trận ở đó lại. Sau này nếu muốn dùng thì lại dựng lên.

Lâm Vân ôm sát vợ mình lại, cũng nhẹ nhàng nói.

Bỗng nhiên, vang lên tiếng chó sủa từ phía xa xa. Lâm Vân cười nhạt, những tên kia quả nhiên không đợi được, còn chưa vào đêm đã chạy tới. Tuy nhiên, người vùng quê thường ngủ sớm, tám chín giờ tối đã không có người đi ra ngoài đường rồi.

Vũ Tích cũng mỉm cười. Nàng hiểu lão công của mình nghĩ gì, cũng phóng thần thức ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt cua nàng đã đỏ bừng, vụng trộm nhìn Lâm Vân một chút. Thấy Lâm Vân không để ý, mới nhẹ nhàng thở ra.

Trong lòng tự nhủ, người trong thôn cũng đang làm chuyện như bọn họ vừa làm, thật là quá sơ ý. Tuy nhiên nghĩ tới việc nơi này không có nhiều hoạt động giải trí, có lẽ ngoại trừ việc này ra, bọn họ thật không có việc gì làm. Nghĩ tới đây, nàng liền cười nhẹ. Chẳng phải nàng và lão công cũng không có hoạt động giải trí gì sao.

- Chúng ta ra ngoài xem bọn chúng muốn làm gì.

Lâm Vân và Vũ Tích mặc quần áo, rồi cùng Tiểu Tinh đi ra sân nhỏ. Có bốn tên thanh niên nhuộm tóc sặc sỡ, đang cầm dao từ từ đi tới, thần sắc đầy vẻ khinh thường.

- Chính là cô gái kia.

Hữu Bình lại nhìn thấy Vũ Tích. May mà đây là lần thứ hai gã nhìn thấy nàng, nên không có cảm giác kinh diễm như lần đầu. Nhưng mấy tên thanh niên đi cùng gã đều sững sờ. Một sơn thôn nhỏ mà cũng có một mỹ nhân như vậy, tên Hữu Bình kia đúng là không lừa gạt bọn họ.

Ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lạnh lẽo, ra lệnh cho Tiểu Tinh:

- Lần này không lưu tình, cắt chết hết bọn chúng.

Tiểu Tinh nghe Lâm Vân ra lệnh như vậy, liền lao tới nhanh như tia chớp. Giờ đây nó đã không còn là Tiểu Tinh bị người ta đuổi khắp nơi nữa rồi. Được Lâm Vân dùng đan dược để bồi dưỡng, nó dần dần có xu thế đột phá.

Bốn tên thanh niên còn đang sững sờ, thậm chí còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Tiểu Tinh cắn nát cổ họng. Hữu Bình dùng hai tay chặn lại máu chảy ồ ồ ở cổ, nhưng không hề có tác dụng gì. Chỉ có thể hoảng sợ nói:

- Các ngươi, các ngươi dám…

Nhưng gã chưa nói hết câu, đã như đồng bọn, nằm vật xuống đất, bỏ mạng.

Vũ Tích ném mấy quả cầu lửa rồi hỏi:

- Hiện tại chúng ta đi đâu?

- Nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta tới trấn kia , xử lý xong những tên cặn bã ở đó rồi tới núi Cửu Hoa.

Lâm Vân nắm lấy tay của Vũ Tích, tâm trạng hiện tại của hắn rất không tồi. Một khi tâm tính có biến hóa, cho dù hắn chưa hồi phục tu vị, thần thức vẫn có thể sử dụng.

Thôi Uy rất tức giận. Tức giận bởi vì tối hôm qua Hữu Bình và ba tên đàn em rời đi, đến sáng rồi vẫn chưa trở về. Chắc bọn chúng đã ăn mảnh một mình. Quên mất việc phải hiếu kính mỹ nữ cho lão đại trước.

Nhưng y tạm thời không xử lý bọn chúng. Bởi vì y vừa mới kiếm được một cây thảo dược, mà đại ca đã phái người đích thân tới đây kiểm tra. Như vậy y sẽ có cơ hội để biểu hiện.

Dùng chân đá một cô gái có đôi mắt đỏ bừng vì khóc ở trên giường:

- Mau mặc quần áo vào. Nếu lão tử nghe thấy ngươi bép xép ở bên ngoài, thì toàn bộ người nhà của người sẽ biến mất.

Cô gái kia nghe Thôi Uy đe dọa thì vẫn sững sờ, Mãi đến khi bị y đá thêm một cước, mới vội vàng mặc quần áo đã bị nhầu nát, rồi lảo đảo chạy ra ngoài.

Thôi Uy nhìn Lâm Vân và Vũ Tích đứng ở trước mặt, liền ngây dại. Y thật không ngờ Hữu Bình không lừa gạt mình. Thiên hạ còn có cô gái hoàn mỹ như vậy, khiến lửa dục trong lòng Thôi Uy lại bừng lên. Đã quên việc vì sao tối hôm qua đến giờ, đám người Hữu Bình vẫn chưa trở về.

- Hai người có phải là đôi vợ chồng mới chuyển đến thôn Vi Đông hay không? Tên Hữu Bình kia làm cái gì vậy nhỉ? Ngay cả tên chồng cũng mang về.

Thôi Uy tưởng rằng Hữu Bình đưa hai người này vào. Chỉ là nhất thời không rõ, sao phải đưa cả người con trai vào làm gì. Những vết sẹo trên mặt tên kia có vẻ như đã lâu rồi, chứ không phải là mới bị.

Thôi Uy rất hận vì sao mình không phát hiện ra cô nàng này sớm. Những nữ nhân mà mình thấy trước kia, so với cô ta, đúng chỉ là heo mẹ.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng.

## 483. Chương 393(2): Đụng Nhầm Sát Thần

- Lôi người con trai ra ngoài, để cô gái này lại.

Sắc mặt của Thôi Uy biến hóa bất định. Vô luận như thế nào, y sẽ không để hai người này rời đi. Nam đương nhiên là không nhìn thấy mặt trời ngày mai rồi. Nể mặt cô gái kia, cho hắn toàn thây.

Có ba tên thủ đứng gần đấy, nghe Thôi Uy ra lệnh, liền đi tới gần Lâm Vân.

- Khoan, Hồng ca, chào mừng anh tới nơi này.

Thôi Uy ngăn cản ba tên thủ hạ, đi tới trước mặt một tên nam tử gầy gò cung kính chào hỏi.

Ngoài miệng cung kính như vậy, nhưng trong lòng đã âm thầm chửi rủa. Sớm không tới, muộn không tới, tới đúng lúc này. Nếu Hồng ca cũng coi trọng cô gái kia, thì đâu tới phần của mình?

Hồng ca vừa thấy điệu bộ của Thôi Uy, liền biết Thôi Uy đang làm việc chiếm đoạt con gái nhà lành. Nếu là những cô gái trong thành phố, có thế lực, Thôi Uy không dám làm càn. Chỉ có con gái ở nông thôn, y mới có thể chiếm đoạt, chơi chán lại bỏ. Chơi gái quê thì ít mạo hiểu hơn, cho dù nhà bọn họ có kiện lên cấp trên, cũng không ai để ý tới.

Nhưng tên Hồng ca gầy gò kia, vừa nhìn thấy Vũ Tích, cũng sững sờ. Khó trách Thôi Uy lại muốn cướp đoạt cô ta. Không chỉ nói là Thôi Uy, cho dù là gã, Phương Gian Hồng cũng phải động tâm. Nếu như đưa cô gái này cho đại ca, vậy thì mình sẽ không phải lo lắng tiền đồ về sau.

Phương Gian Hồng liền tâm động, đang nghĩ cách mang cô gái kia đi. Ngẩng đầu thì nhìn thấy Lâm Vân cười nhạt, trong lòng sững sờ. Tên nam tử có khuôn mặt đầy sẹo kia nhìn quen quen, không biết đã gặp ở chỗ nào.

Không đúng, một người thôn quê, gặp tình huống như vậy sẽ không bình tĩnh như thế chứ? Gã nhìn thấy con chó có màu lông vàng đứng đằng sau Lâm Vân, toàn thân bỗng nhiên phát run. Gã đã nhớ ra rồi, hắn chính là Sát Thần ở khách sạn Huy Hoàng kia.

Trái tim của Phương Gian Hồng đập thình thịch. Mặc dù gã chỉ là một tên thủ hạ của Hà Đạo Điền. Nhưng lần đó đại ca đã dẫn gã tới Yên Kinh, rồi nhìn thấy tên Sát Thần kia. Nghe nói trong vòng một đêm, hắn đã tiêu diệt mấy nghìn lính đánh thuê. Đây quả thật là một tên Ma Vương khủng bố. Một người co hồ là bán tiên như Dịch Hổ, cũng bị người này giết trong nháy mắt.

Gã còn nhớ rất rõ, lúc gã và đại ca rời khỏi khách sạn Huy Hoàng, phía sau lưng của đại ca đã ướt sũng mồ hôi. Tên Thôi Uy này đúng là ăn gan hùm mật gấu, mới dám khiêu khích Sát Thần.

Nghĩ tới đây, hai chân của Phương Gian Hồng run rẩy, nhịn không được quỳ rạp xuống đất:

- Thủ hạ của Hà Đạo Điền, Phương Gian Hồng bái kiến Lâm Vân tiền bối.

Vài tên đàn em đi theo Phương Gian Hồng đương nhiên cũng nghe nói qua danh tiếng của Lâm Vân. Hiện tại thấy Phương Gian Hồng sợ đến mức quỳ xuống như thế, liền biết người kia là ai. Hiện tại lăn lộn trong xã hội đen, mà không biết Lâm Vân, thì về nhà chăn vịt là vừa.

Thôi Uy nhìn Phương Gian Hồng và đàn em của gã quỳ xuống, liền ngây dại. Phương Gian Hồng là ai, ngay cả lão đại Hà Đạo Điền ở đây, cũng không khiến gã quỳ xuống. Nhưng vừa thấy người kia, Phương Gian Hồng đã sợ hãi như vậy. Người kia là ai?

Lâm Vân? Khuôn mặt của Thôi Uy đã trở nên trắng bệch. Nếu đến bây giờ y còn chưa biết Lâm Vân là ai, thì y không cần sống trong xã hội đen nữa rồi. Số thảo dược mà y thật vất vả mới kiếm được, nghe nói là để dành cho Lâm Vân. Nói chính xác hơn, cho dù lão đại Hà Đạo Điền nhìn thấy hắn, cũng phải khúm núm. Mình thì tính là cái gì, vậy mà mình rõ ràng muốn xúc phạm tới lão bà của hắn.

Hai chân của Thôi Uy bắt đầu run kịch liệt, một câu cũng không thể nói ra được. Lúc này hắn đã biết bốn người Hữu Bình vì sao không quay trở lại. Gặp phải Sát Thần, còn có thể sống được sao? Sát Thần không phải do Hữu Bình mang tới, mà là hắn tự thân tới đây để tính sổ.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn không hề có ý thả loại người như Thôi Uy. Liền truyền suy nghĩ cho Tiểu Tinh, Tiểu Tinh không chút do dự, lao tới cắn xé tên Thôi Uy.

- Trở về nói cho Hà Đạo Điền, nếu y không xử lý tốt việc này, thì đừng có tiếp tục ăn cơm nữa.

Lâm Vân noi xong, hừ lạnh một tiếng. Mang theo Tiểu Tinh và Vũ Tích, xoay người rời đi. Để lại Thôi Uy đã huyết nhục mơ hồ.

Đợi đến khi Lâm Vân đi đã lâu, Phương Gian Hồng mới dám đứng lên. Lau lau mồ hôi trên trán, đá một cước vào người Thôi Uy:

- Con chó đẻ này, lần này Hà đại ca đúng là bị ngươi hại chết.

Lâm Vân biết Hà Đạo Điền sẽ không tha mạng cho Thôi Uy, nên cũng lười để cho Tiểu Tinh cắn chết y.

- Những người kia thật quá ghê tởm, vì sao anh muốn buông tha bọn chúng?

Thần thức của Vũ Tích đã nhìn thấy cô gái khóc nức nở rời đi kia. Trong lòng rất là phẫn nộ.

- Anh không muốn quan tâm những chuyện như vậy. Dù sao tên Thôi Uy kia cũng khó tránh khỏi cái chết. Cho dù giết toàn bộ đám người kia, lại có một đám mới bù vào. Có địa phương là có giang hồ, chúng ta không quan tâm được hết. Chúng ta đi thôi…

Lâm Vân biết tâm ý của Vũ Tích, nhưng có nhiều việc, cho dù thần tiên cũng không quản lý được.

Núi Cửu Hoa.

Một trong những thánh địa Phật giáo nổi tiếng của Hoa Quốc. Tuy nhiên, Lâm Vân không cho là đúng. Mục đích chủ yếu hắn tới nơi này là muốn thu truyền tống trận kia. Hắn sợ sẽ có tu sĩ thông qua nó mà đi tới Địa Cầu. Truyền tống trận giấu ở Miễn Biên kia còn tốt hơn chút, nơi đó khá là bí mật.

Phong cảnh ở núi Cửu Hoa quả thật không tồi. Nhưng hiện tại xây nhiều chùa chiền như vậy, có mấy chùa chiền không phải vì tiền? Bởi vì lợi dụng danh tiếng của Phật giáo để thu tiền các khách hành hương, nên núi Cửu Hoa, thánh địa Phật giáo, đã không còn như danh tiếng nữa.

Lâm Vân muốn thông qua một số thánh địa đạo giáo hoặc phật giáo để tu tâm dưỡng tính. Mà núi Cửu Hoa không phải là nơi hắn muốn tới. Cũng như Thiếu Lâm Tự đã chướng khí mù mịt, hắn càng không muốn tới.

Trái lại, một số thánh địa phật đạo không nổi tiếng, lại phù hợp với mục tiêu của Lâm Vân hơn. Những nơi đó còn chưa bị đồng tiền làm cho ô uế. Vẫn còn giữ được sự tinh khiết của những tín đồ thành tâm.

Lâm Vân không phải là người theo đạo phật hoặc đạo giáo. Chỉ là phật đạo đã được lưu truyền rất lâu. Bên trong của nó đã đúc kết được rất nhiều tinh túy. Lâm Vân không quan tâm tới văn hóa hay tín ngưỡng của phật đạo, hắn muốn truy cầu chính là loại tinh túy đó.

- Không tốt rồi, truyền tống trận này đã có người sử dụng.

Lâm Vân và Vũ Tích vừa tới truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, Lâm Vân đã phát hiện trận pháp bảo vệ mà hắn bố trí ở đây có người chạm vào.

- Ý anh là lại có người thông qua truyền tống trận tới Địa Cầu?

Vũ Tích lập tức phản ứng.

- Không biết người đó còn ở đây không?

Vũ Tích nhớ tới mỹ phụ và nam tử râu ngắn mà nàng gặp ở cung điện lần trước. Liệu có phải là bọn họ?

- Không rõ lắm. Nói không chừng người đó lại đi rồi.

Lâm Vân trả lời Vũ Tích, trong đầu thì suy nghĩ, người kia tới một nơi thiếu thốn linh khí như Địa Cầu làm gì? Liệu có phải là hai người mà Vũ Tích đã gặp lần trước?

Mặc kệ người đó tới đây có mục đích gì. Đã tới được nơi này, chứng tó người đó không phải là kẻ đầu đường xó chợ và có thể vẫn lưu lại trên Địa Cầu. Lâm Vân bỗng nhiên rất bức thiết khôi phục lại tu vị của mình. Một khi người đó còn chưa đi, mấy người Vũ Tích chắc chắn không phải là đối thủ.

- Chúng ta trở về rồi nói chuyện.

Lâm Vân thu mấy bộ phận chủ chốt của truyền tống trận. Bố trí lại trận pháp ẩn dấu. Rồi mới mang theo Vũ Tích rời khỏi núi Cửu Hoa.

## 484. Chương 394: Ba Sao Màu Bạc

Trong vòng mấy tháng, Vũ Tích và Lâm Vân không ngừng đi du lịch khắp danh sơn thắng cảnh, cảm thụ những di tích mà các vị tiền bối để lại. Trước kia Địa Cầu nhất định là một nơi tuyệt vời cho người Tu Chân. Hoa quốc cũng là mảnh đất màu mỡ cho người tu luyện. Dù hiện tại linh khí đã rất mỏng, nhưng Lâm Vân khẳng định, rất lâu trước, nơi này là nơi xuất hiện rất nhiều anh tài. Thậm chí còn có rất nhiều đại năng đều sinh ra ở đây. Chỉ là về sau, do nhiều nguyên nhân mà không thể không rời đi.

Bằng không hắn đã không tìm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ ở đây rồi. Vừa nghĩ tới Sơn Hà Đồ, Lâm Vân liền nghĩ tới mấy tên tu sĩ ở tổng bộ Kỷ Minh. Bọn chúng rốt cuộc muốn tìm vật gì?

Đúng rồi, lần đó mình dùng Thiên Diễm tiêu diệt tu sĩ Hóa Thần. Tuy trữ vật giới của y đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn một viên đá màu đen. Viên đá đó là thứ duy nhất không bị đốt cháy.

- Vũ Tích, lúc em phát hiện ra anh ở tổng bộ Kỷ Minh, em có nhìn thấy một viên đá màu đen hay không?

Lâm Vân nghĩ bụng, cho dù Vũ Tích không nhìn thấy, viên đá màu đen đó chắc vẫn ở đó. Hiện tại chỗ này không có người Tu Chân nào, sẽ không có ai để ý tới viên đá làm gì.

- Là viên đá này à?

Vũ Tích lấy viên đá màu đen ra hỏi.

- Ừ, là nó. Anh cảm thấy viên đá này là vật quý, nhưng không biết nó là đá gì.

Lâm Vân cầm viên đá trong tay, rồi cẩn thận nhìn. Nhưng vẫn không thấy chỗ nào đặc biệt cả. Hắn không cảm nhận được sự ba động của linh lực hay linh tính từ trong đó. Nó không giống những viên khoáng thạch khác.

Nếu như là một viên Thiên Diễm Tinh Kim, cầm trong tay sẽ cảm thấy khí tức mãnh liệt thuộc tính hỏa. Nhưng viên đá này lại không thấy gì cả.

Tuy nhiên, viên đá lại cho hắn một cảm giác quen thuộc, giống như đã thấy ở đâu đó mà nghĩ mãi không ra.

- Vũ Tích, anh cần tìm một chỗ để khôi phục tu vị.

Lâm Vân thu hồi viên đá màu đen rồi nói.

- Đạo tâm của anh đã theo kịp rồi à?

Vũ Tích nghe thấy Lâm Vân đề nghị khôi phục tu vị, trong lòng rất cao hứng, vội vàng hỏi.

- Ừ, gần đây đạo tâm của anh tăng lên rất nhanh. Hiện tại anh cảm thấy đã đến mức thăng bằng. Nếu tu vị mà không khôi phục, tu luyện thêm đạo tâm cũng không có tác dụng gì cả.

Lâm Vân hiểu rất rõ vấn đề của hắn. Gần đây, hắn và Vũ Tích đi du lịch khắp nơi, đạo tâm tăng lên rất nhanh. Nhưng hắn vẫn còn lo lắng về người đã sử dụng truyền tống trận kia.

- Mọi người ở nhà thế nào rồi?

Lâm Vân muốn biết tình hình tu luyện của Nhược Sương và Tĩnh Như có tiến triển gì không.

- Nhược Sương đã Trúc Cơ. Lâm Hinh đã là Luyện Khí tầng sáu. Tĩnh Như tiến bộ nhanh nhất, là Luyện Khí tầng năm. Mẹ anh và mẹ em đều rất khỏe. Tam gia gia đã mấy lần hỏi anh có ở nhà không. Nói chung, mọi người vẫn ổn. Đúng rồi, nghe nói còn có một ngôi sao ca nhạc rất xinh đẹp tìm tới anh. Biết anh không ở nhà, liền thất vọng rời đi.

Vũ Tích biết chuyện của Nguyễn Y. Cũng biết Lâm Vân không có hảo cảm gì với cô ta.

Bản thân nàng cũng không thích có quan hệ với những người nổi tiếng. Nàng cảm thấy những người này rất phiền.

Lâm Vân nghe thấy Nhược Sương đã Trúc Cơ, trong lòng rất cao hứng.

Hắn cũng biết Nguyễn Y muốn tìm mình làm cái gì. Đối với Nguyễn Y, hắn không có nhiều ấn tượng lắm. Chỉ thấy cô ta dễ nhìn mà thôi.

Một tháng sau, Lâm Vân dẫn theo Vũ Tích và Tiểu Tinh tới dãy núi Vân Quý. Linh khí ở chỗ này không tệ lắm, hơn nữa nơi này cũng là quê hương của Tiểu Tinh. Quả nhiên, vừa tới Vân Quý, Tiểu Tinh đã chạy mất tăm mất tích.

Lâm Vân chẳng quan tâm tới nó, cùng Vũ Tích mở một cái động phủ thật lớn. Hắn muốn ở trong này chậm rãi khôi phục tu vị.

Vũ Tích đã là Trúc Cơ Trung Kỳ. Nàng biết Lâm Vân muốn bế quan, nên ở ngoài hộ pháp cho Lâm Vân.

Tiểu Tinh thì không chịu cô đơn. Được về lại quê cũ, nó tha hồ chơi bời. Thậm chí còn dẫn theo mấy con sói già tới gặp Vũ Tích. Tiểu Tinh còn nhặt rất nhiều quả dại để nịnh nọt Vũ Tích.

Chỉ mất một tuần, Lâm Vân đã khôi phục tu vị. Trải qua một trận chiến với tu sĩ Hóa Thần, hắn biết thực lực của mình vẫn còn quá thấp. Thừa dịp tu vị khôi phục, chui vào bên trong Tinh Thần Châu.

Bên trong Tinh Thần Châu khá trống rỗng, Chỉ là một màu đen kịt và trạng thái hỗn độn. Thiên Diễm khủng bố bên trong Tinh Thần Châu thì giống như một chùm lửa bình thường vậy, Được giấu ở một góc của Tinh Thần Châu.

Lâm Vân dùng hơn một trăm nghìn linh thạch Thượng Phẩm để bố trí một trận pháp Tụ Linh, rồi bắt đầu vào trong Thiên Diễm để tu luyện.

Hai ngôi sao màu bạc bên trong Tử Phủ vẫn lơ lửng như vậy. Một lúc sau thì xuất hiện thêm một ngôi sao màu xanh. Lại thêm một viên, hai viên…Mãi đến khi bảy viên, thì Lâm Vân mới dừng vận chuyển công pháp.

Linh khí khủng bố ở trong này đã được Lâm Vân hấp thu dần. Bảy ngôi sao màu xanh không ngừng xoay tròn bên trong Tử Phù. Lâm Vân quyết định sửa chữa một vài chỗ của công pháp, để có thể ngưng tụ bảy ngôi sao màu xanh kia thành ngôi sao màu bạc thứ ba.

Theo kinh nghiệm trước kia, chỉ cần vận chuyển Cửu Tinh Thần Quyết ngược lại là được. Nhưng Lâm Vân biết, ở giữa quá trình này, cần sửa đổi rất nhiều phương hướng vận chuyển linh khí. Một khi linh khi bị cản trở ở chỗ nào, thì chỗ đó cần phải sửa chữa.

Dù Thất Tinh Diễn Nhất khó khăn hơn Ngũ Tinh Diễn Nhất và Lục Tinh Diễn Nhất rất nhiều. Nhưng cũng may Lâm Vân có niều kinh nghiệm hơn. Trong năm năm ở tuyệt cảnh Thiên Diễm, hắn đã lục lọi được cách xử lý nhiều sao diễn nhất. Hiện tại là bảy sao, Lâm Vân không thấy khó khăn cho lắm.

- Oanh, oanh…

Vô số tiếng nổ vang lên trong thần niệm của Lâm Vân. Linh khí bên trong Tinh Thần Châu càng vận chuyển mạnh mẹ. Lâm Vân liền vui vẽ, hắn biết bảy sao của mình đã quy về một. Nên không dám thư giãn, sau khi vận chuyển vô số vòng, Lâm Vân mới đi ra Tinh Thần Châu. Ngôi sao màu bạc thứ ba của hắn đã được củng cố vững chăc.

Tinh Hỏa lại được thăng cấp. Lâm Vân có một cảm giác, một khi hắn luyện được ngôi sao bạc thứ tư, thì hắn có thể dung hợp được Tinh Hỏa và Thiên Diễm. Một khi hai ngọn lửa đó được dung hợp, sức công kích của hắn sẽ mạnh lên rât nhiều.

- Vũ Tích…

Lâm Vân vừa đi ra thì nhìn thấy vợ của mình đang trồng hoa cỏ ở bên ngoài, trong lòng không khỏi áy náy. Nêu không phải quá nhàm chán, thì ai trồng hoa cỏ ở đây làm gì.

- Anh xuất quan rồi à.

Vũ Tích nhìn thấy Lâm Vân đi ra, khuôn mặt lộ vẻ kinh hỉ khó mà ức chế. Một mình nàng tu luyện ở chỗ này, quả thực rất nhàm chán. Co Tiểu Tinh ở cùng, thì nó cứ cách hai ba ngày lại đi chơi với đám bạn cũ của nó.

- Xin lỗi em, Vũ Tích. Chúng ta trở về thôi. Mà anh bế quan đã bao lâu rồi?

Lâm Vân kéo tay của vợ, trong lòng thực sự xin lỗi nàng. Vốn là một bên đi ra ngoài du lịch với vợ, một bên bồi dưỡng tâm tính. Hiện tại lại coi như Vũ Tích như bảo tiêu, còn mình thì tu luyện quên hết thời gian.

Tuy nhiên, nhìn những cây hoa cỏ mọc khá tốt ở bên ngoài, Lâm Vân liền biết mình tu luyện cũng khá lâu rồi.

## 485. Chương 395: Chân Tướng Mọi Việc

- Đã sáu mươi chín ngày.

Sự cô đơn trong mắt Vũ Tích đã không còn. Nàng chỉ cần nhìn thây Lâm Vân là quên hết mọi chuyện. Hơn hai tháng qua, Vũ Tích căn bản không có chút tiến bộ nào cả. Nàng sợ một khi mình cũng tu luyện quên thời gian, Lâm Vân cần gì mình thì lại không thấy.

Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt tóc của vợ. Sáu mươi chín ngày, nàng ấy chắc mong ngóng từng ngày một. Không biết luc mình ở tuyệt cảnh Thiên Diễm năm năm, nàng ấy đã tương tư khổ sở thế nào.

Hắn lại nhớ tới lúc ở Phần Giang, tìm được tờ lịch được đánh dấu rất nhiều khoanh đỏ của Vũ Tích. Lúc đó trong lòng nàng đã không thể thiếu hắn rồi. Lúc này cũng như vậy.

Lâm Vân lấy tờ lịch có nhiều dấu khoanh đỏ trong giới chỉ:

- Cảm ơn em, Vũ Tích.

Vũ Tích sửng sốt. Nàng thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy Lâm Vân vẫn còn giữ thứ đấy.

- Vì sao anh vẫn giữ nó?

Lâm Vân lại cẩn thận cất nó vào:

- Anh sẽ mãi mãi mang theo nó. Mỗi lần nhìn tấm lịch này, anh sẽ biết em đang chờ anh.

Nói xong, Lâm Vân ôm Vũ Tích bay lên trời. Dưới chân của hắn vẫn là thanh phi kiếm bình thường. Hắn định thừa cơ hội này để luyện chế một thanh pháp bảo tiện tay. Nhưng thấy vợ mình ngóng trông ở bên ngoài như vậy, hắn tạm thời để đấy. Cho dù luyện chế pháp bảo, cũng có thể trở về luyện chế. Để nàng cô đơn một mình ở đây thì không tốt lắm.

- A…

Đột nhiên bị Lâm Vân ôm bay lên trời, Vũ Tích không nhịn được kêu lên một tiếng, rồi ôm chặt Lâm Vân.

- Rống…

Một con động vật màu vàng đuổi theo ở phía dưới, không ngừng kêu gào.

- Đáng đời ngươi, ai bảo bỏ mặc chủ nhân đi chơi đùa. Ta phạt ngươi ở đây một thời gian.

Lâm Vân giả vờ tức giận mắng Tiểu Tinh đang đuổi theo phía dưới.

- Ô ô…

Tiểu Tinh nghe vậy liền sốt ruột. Chủ nhân đừng để tôi ở đây, tôi muốn ăn đan dược. Chủ nhân rời đi thì tôi biết ăn gì bây giờ…

Vũ Tích cười một tiếng, vung tay kéo Tiểu Tinh lên.

Lâm Vân chưa bay về Yên Kinh vội. Chỉ chậm rãi bay ở không trung với Vũ Tích. Tiểu Tinh thì được Lâm Vân cho vào Sơn Hà Đồ.

- Lão công, em có một việc muốn hỏi anh. Chỉ là…

Vũ Tích ngập ngừng nói.

Lâm Vân ôm vợ, vừa cười vừa nói:

- Chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn chuyện gì mà không thể hỏi. Em cứ hỏi đi. Không có chuyện gì là…

Lâm Vân nói tới đây liền dừng lại. Hắn định nói không có chuyện gì dấu diếm nàng. Nhưng hắn thực sự có một việc dấu nàng.

Vũ Tích khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù Lâm Vân không nói hết, nhưng nàng cũng hiểu. Liền im lặng không nói.

- Anh có một việc chưa nói với em. Bởi vì anh sợ khi nói ra, em sẽ có khúc mắc trong lòng. Thậm chí em sẽ rời khỏi anh. Bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ.

Lâm Vân nhìn ánh mắt của Vũ Tích, thì biết nàng đã đoán ra được gì đó.

Nghĩ một lúc, Lâm Vân quyết định vẫn nên nói chuyện này cho nàng. Vô luận như thế nào, để nó ở trong lòng cũng không thoải mái.

- Lão công, anh còn chưa hiểu em à? Chúng ta đã là vợ chồng, em sao có thể rời anh đi được? Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh đều là chồng của em.

Vũ Tích không quan tâm tới chuyện khác. Nàng chỉ biết dẫu có thể nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn.

- Bởi vì anh không phải là Ngũ thiếu gia của Lâm gia kia.

Một câu này của Lâm Vân khiến cho Vũ Tích suýt nữa rơi xuống phi kiếm. Nếu không phải Lâm Vân ôm nàng, thì đúng là có khả năng.

- Anh…

Vũ Tích nhìn Lâm Vân, đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu.

- Vũ Tích, chuyện này nói ra rất dài. Đôi khi, đến chính anh cũng khó mà tin được.

Lâm Vân than một tiếng. Không biết nên giải thích với Vũ Tích như thế nào. Những việc mà mình trải qua, thật khiến cho người khác khó mà tưởng tượng nổi.

- Anh cũng có tên là Lâm Vân. Chỉ là anh không phải là người Địa Cầu. Anh đến từ đại lục Thiên Hồng. Chính xác là người ngoài hành tinh mà người ở đây hay nói…

Lâm Vân kể lại kinh nghiệm của mình cho Vũ Tích. Vũ Tích thì đã ngây dại.

Nếu không phải hiện tại nàng là tu sĩ, biết có nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích nổi, thì nàng đã cho rằng Lâm Vân bị điên rồi. Ngay cả việc phi thiên độn địa, di chuyển trong tức thời đều xảy ra, còn chuyện gì là không thể? Nàng cũng đã nhìn thấy người ngoài hành tinh xấm lấn Địa Cầu đấy thôi. Ngạc nhiên, kinh ngạc qua đi, Vũ Tích thở phào một tiếng. Nàng biết những lời Lâm Vân nói là lời nói thật.

Một lúc lâu, Vũ Tích mới thanh tỉnh. Nàng lặng lẽ nhìn Lâm Vân, không nói. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái.

- Theo lời anh kể, lần em đưa anh từ bệnh viện trở về, thì lúc đó đã là anh?

Lâm Vân sờ sờ cái mũi, thầm nhủ, lời này nghe có vẻ không được tự nhiên. Nhưng vẫn gật đầu nói:

- Ừ, ngày đó trở về là anh. Xin lỗi em vì đã luôn giấu chuyện này, không nói cho em biết.

Vũ Tích thầm nghĩ, khó trách sau lần đó, tính cách của Lâm Vân thay đổi hoàn toàn, lại còn biết rất nhiều chuyện nữa chứ.

Nếu lúc đó Lâm Vân vẫn còn là thiếu gia hoàn khố kia thì sao? Vũ Tích rùng mình một cái, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Vân, nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nói:

- Cảm ơn.

Lâm Vân không hiểu gì:

- Em cảm ơn anh làm gì?

Vũ Tích cười thản nhiên:

- Em không cảm ơn anh. Em đang cảm ơn mấy con ma thú đánh anh kia.

Lâm Vân thiếu chút nữa bị lời này làm cho nghẹn. Đôi mắt mở to nhìn Vũ Tích.

- Cảm ơn chúng nó đã đưa anh tới với em. Để cho em có một người chồng tốt như vậy. Cảm ơn anh đã cho em biết, thế nào là tình yêu. Em không hề để ý những kinh nghiệm mà anh trải qua, em chỉ cảm thấy em rất hạnh phúc.

Vũ Tích thật sự hạnh phúc. Những chuyện khó hiểu ngày trước, giờ đã thông. Nàng yêu Lâm Vân hiện tại. Nàng không quan tâm hắn từ đâu tới.

- Vũ Tích, anh…

- Anh không phải nói gì đâu, em hiểu mà.

Phía trên đám mây có hai người đang ôm nhau thật chắc, giống như thời gian vì họ mà dừng lại vậy.

…

Trong một chiếc máy bay, Lucy đang nhìn ngắm khung cảnh ngoài máy bay, suy nghĩ những cảnh đẹp mà sắp được nhìn thấy của phương Đông huyền bí. Nơi này chính là nơi tìm được Ngũ Thải Phỉ, giúp cho anh trai của cô ta trị được bệnh Huyết Hãn.

- A…

Lucy đột nhiên kêu lên, vang vọng cả khoang máy bay. Vài tên bảo tiêu lập tức chạy tới. Tiếp viên hàng không cũng vội vàng hỏi thăm. Tất cả hành khách trên máy bay đều nhìn về phía Lucy, không biết vì sao cô ta lại hét lên như vậy.

- Có chuyện gì vậy Lucy.

Một cô gái tóc vàng hơn ba mươi tuổi, ngồi bên cạnh Lucy, vội vàng hỏi.

- Em nhìn thấy có hai người đứng ở trên mấy. Đó là một đôi nam nữ. Chẳng lẽ đây là thần tiên trong truyền thuyết phương Đông sao?

Lucy vẫn chưa hồi phục tinh thần nhưng thần sắc lại mang theo vẻ kích động và tò mò.

- Lucy, có phải hôm qua em ngủ không ngon nên nhìn lầm phải không? Làm gì có ai đứng được ở trên mây cơ chứ?

Cô gái tóc vàng nói xong, liền phất tay ra hiệu cho bảo tiêu trở về vị trí cũ.

“Mình vừa nhìn lầm à? Nhưng mình nhìn thấy rõ ràng mà.”

Lucy vẫn nghi ngờ, tự hỏi. Cô ta không có cách nào khẳng định mình nhìn lầm hay không, nhưng khuôn mặt lờ mờ người nam nhân, cô ta có chút ấn tượng.

## 486. Chương 396(1): Lục Dược Khó Xử

Dù Vũ Tích không nói rõ ra là nàng không để ý, nhưng Lâm Vân cũng biết nàng ấy thực sự yêu hắn hiện tại. Sự lo lắng trong lòng đã vơi đi. Một cảm giác thoải mái bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Vân liền sửng sốt, đạo tâm của hắn rõ ràng lại tăng lên một bậc.

- Nhưng còn mẹ và em gái của anh…

Vũ Tích chợt nhớ tới chuyện này. Nếu mẹ và em gái của Lâm Vân biết, hai người ấy nhất định sẽ đau lòng. Nhưng nàng lại không có cách nào giải quyết vấn đề đó.

Đối với Hà Anh và Lâm Hinh, Lâm Vân từ đáy lòng đã coi hai người đó là mẹ và em gái của mình. Dù Lâm Vân hiện tại không phải là thiếu gia ăn chơi kia, nhưng dòng máu trong người hắn vẫn là dòng máu của hai người đó. Cho dù thế nào, ba người vẫn có quan hệ huyết thống.

- Chuyện này về sau lại nói cho Lâm Hinh. Đợi tu vị của con bé cao, thì con bé sẽ hiểu. Còn mẹ thì đừng nói, chỉ cần mẹ của chúng ta hạnh phúc là được.

Lâm Vân thật sự không muốn nói chuyện này cho Hà Anh. Điều đó sẽ khiến cho bà ấy đau lòng.

Có lẽ, cùng con cái sống đến hết đời, mới là tâm nguyện của Hà Anh.

- Còn cô gái tên Thanh Thanh…

Vũ Tích nhìn Lâm Vân, không nói hết. Nếu so về thứ tự đến trước và sau, thì Thanh Thanh mới là vợ chính thức của Lâm Vân. Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Sương chỉ ở bên cạnh hắn lâu hơn mà thôi.

Trong lòng nàng có chút không yên. Hiện tại nàng đã hiểu tâm trạng của Tĩnh Như và Nhược Sương lúc đó. Hiện tại nàng không phải là một nữ nhân chờ Thanh Thanh tán thành hay sao? Nghĩ tới đây, Vũ Tích có chút tức giận và ủy khuất nhìn Lâm Vân. Người này thật quá đáng, có Thanh Thanh rồi còn ve vãn mình.

Nhưng Lâm Vân thực sự ve vãn mình sao? Còn có Tĩnh Như và Nhược Sương nữa? Hắn chưa từng chủ động lấy lòng hai người đó.

Lâm Vân thấy Vũ Tích liếc xéo mình, liền biết nàng có chút bất mãn. Vội vàng nắm lấy tay của nàng, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Chuyện này là hắn không đúng. Vốn định một lòng tu luyện, nhưng hiện giờ đã có hai người vợ, và hai hồng nhan tri kỷ.

- Anh dự định thế nào? Trở về đại lục Thiên Hồng tìm Thanh Thanh à?

Vũ Tích nhìn chăm chú Lâm Vân, hỏi.

- Anh không biết. Thực lực của anh còn chưa đủ để đi lại giữa các hành tinh. Tuy anh đã học được Tinh Di, nhưng phải tu luyện tới năm sao màu bạc mới được. Hơn nữa, Tinh Di vốn không lợi hại như anh nghĩ. Nó không thể giúp anh di chuyển qua lại giữa các hành tinh trong chớp mắt được.

Lâm Vân hơi thất vọng nói.

- Vậy…

Vũ Tích suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra:

- Không phải những người Kỷ Minh và đám tu sĩ kia có thể tới Địa Cầu sao? Bọn họ đâu có Tinh Di?

Lâm Vân chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, những người kia không thể biết Tinh Di. Người Kỷ Minh thì càng không thể. Chứng tỏ bọn họ có thiết bị phi hành gì đó.

Nhưng các căn cứ Kỷ Mình đều đã bị hắn tiêu diệt hết rồi còn đâu. Cho dù có thiết bị phi hành cũng biết đi đâu tìm đại lục Thiên Hồng bây giờ. Mặc dù hơi tiêc nuối, nhưng nếu cho hắn quay ngược trở về thời gian, hắn vẫn không chút do dự thiêu hủy số căn cứ đó.

- Đồ vật trong đó cũng bị thiêu hủy hết rồi à?

Tĩnh Như nhìn Lâm Vân, hỏi.

- À không, vẫn còn.

Lâm Vân chợt nhớ tới, trên người của hắn còn có hai giứoi chỉ. Là của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Giới chỉ của tu sĩ Hóa Thần đã bị thiêu hủy. Cái của Nguyên Anh trung kỳ lại chưa kịp thu. Chỉ có hai cái giới chỉ của Nguyên Anh hậu kỳ, hắn vẫn giữ lại.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức lấy hai giới chỉ rồi nhìn cẩn thận. Bên trong có nhiều nhất là linh thảo, khoáng thạch và tài liệu. Cùng với một số lượng lớn linh thạch.

Pháp bảo thì có mười chiếc. Hai chiếc pháp bảo phi hành khá đẹp dẫn tơi sự chủ ý hắn. Có lẽ đây chính là pháp bảo phi hành tới Địa Cầu của tu sĩ Nguyên Anh.

Pháp bảo phi hành tốt nhất, khẳng định đã ở chỗ tu sĩ Hóa Thần kia. Nhưng tài sản của hai tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này cũng thật là phong phú. Nếu hai pháp bảo đó là pháp bảo di chuyển trong vũ trụ, thì Lâm Vân phát tài rồi.

- Ủa…

Lâm Vân lấy ra một cái pháp khí hình cái đĩa, hưng phấn kêu lên một tiêng.

- Đây là cái gì?

Vũ Tích thấy Lâm Vân vui vẻ, liền hỏi.

- Đây là bản đồ các hành tinh. Nó có tọa độ của rất nhiều hành tinh Tu Chân và hành tinh có sinh mạng. Xem ra chúng ta có cơ hội tìm được đại lục Thiên Hồng rồi.

Tìm được pháp bảo phi hành và bản đồ vũ trụ, Lâm Vân cực kỳ cao hứng.

- Vậy thì chúng ta mau trở về nghiên cứu xem có thể tới được đại lục Thiên Hồng kia hay không. Chắc chị Thanh Thanh đã đợi anh rất sốt ruột rồi.

Vũ Tích là người hiểu rất rõ sự giày vò của việc chờ đợi. Một khi biết Lâm Vân còn có một vị hôn thê khác, lập tức khuyên bảo Lâm Vân tập trung nghiên cứu.

Trong lòng Lâm Vân rất kích động, bồng nhiên hôn Vũ Tích một cái:

- Vũ Tích, em đúng là một cô gái thiện lương. Chắc kiếp trước anh phải gõ vỡ rất nhiều mõ, mới có thể làm chồng của em.

- Vậy sau này anh gõ thêm nhiều vào. Để kiếp sau chúng ta tiếp tục làm vợ chồng.

Vũ Tích nhéo Lâm Vân một cái.

Lâm Vân lại trầm mặc. Cho dù Thanh Thanh là vị hôn thê của hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa Lâm Vân lúc đó đã chết, ai biết sẽ xảy ra thay đổi gì. Nếu hắn thiên tân vạn khổ trở về đại lục Thiên Hồng, mà Thanh Thanh lại không biết hắn. Hoặc là nàng ấy đã lập gia đình, vậy thì hắn trở về làm gì? Lẽ nào tự đi tìm phiền não.

- Vũ Tích, em sẽ đi cùng anh chứ?

Lâm Vân bỗng nhiên có chút sợ hãi.

Vũ Tích cười thản nhiên:

- Nếu chị Thanh còn yêu anh, thì chị ấy sẽ đợi anh. Nếu chị ấy không đợi, coi như anh đã giải quyết một vướng mắc trong lòng.

Mặc dù không biết bộ dáng và tính cách của Thanh Thanh, nhưng đã là hôn thê của Lâm Vân, chăc là không quá kém. Vũ Tích nhìn ra Lâm Vân nhớ mãi không quên cô ấy. Thậm chí còn rất nhớ nhung. Lúc đó nàng đi theo Lâm Vân, ngược lại không phải chuyện tốt gì. Loại chuyện này phải do Lâm Vân tự giải quyết, do hắn tự làm tự chịu.

- Chị ấy tên là Thanh Thanh phải không?

Vũ Tích ung dung nói.

- Làm sao em biết?

Lâm Vân sững sờ, rồi lại nhớ tới, chắc khi mình bị ngất, đã vô tình nói ra. Lúc trước Cam Dao cũng biết được tên của Thanh Thanh theo cách đó.

- Chúng ta trở về đi.

Vũ Tích không trả lời Lâm Vân, chỉ kéo tay của hắn, chậm rãi bay về.

…

Lâm Vân và Vũ Tích cùng lúc trở về, người trong nhà đều rất cao hứng. Tối hôm đó liền mở một bữa tiệc lớn. Ngay cả Lâm lão gia tử cũng không mời mà tới.

Vũ Tích và Nhược Sương đã Trúc Cơ, khiến cho Tĩnh Như cảm thấy một loại nguy cơ. Nàng vẫn còn đang bồi hồi ở Luyện Khí Kỳ. Ngay cả Lâm Hinh, tu vị cũng cao hơn nàng.

Dù rất muốn tâm sự với Lâm Vân, nhưng sau khi ăn cơm xong, Tĩnh Như quyết định lên tầng tu luyện tiếp. Hiện tại nàng hơi hối hận mình đã lãng phí ở Khôn Truân Giới vài năm. Bằng không, nói không chừng nàng đã Trúc Cơ rồi.

- Tĩnh Như thật là chăm chỉ.

Lâm Vân không khỏi cảm thán thái độ luyện tập của Tĩnh Như.

Vũ Tích liếc xéo Lâm Vân một cái. Khiến hắn lập tức hiểu ra. Đều là do hắn đã nói, đợi ba người Trúc Cơ xong sẽ dẫn ba người lên mặt trăng cử hành hôn lễ. Lâm Vân không khỏi xấu hổ.

- Tiểu Vân, lần này thế giới thoát khỏi nạn diệt tộc, rất nhiều người đứng đầu của các quốc gia đều gửi thư mời tới. Hy vọng cháu có thể tới quốc gia của bọn họ làm khách. Ta sợ cháu không có thời gian, nên vẫn chưa trả lời bọn họ.

Lâm lão gia tử càng nhìn đứa cháu trai càng thấy thuận mắt. Ngay cả Hà Anh, ông ta cũng dần coi trọng.

## 487. Chương 396(2): Lục Dược Khó Xử

Hà Anh vốn không phải là con dâu chính, nên không có địa vị ở gia tộc cả. Nhưng nhờ quan hệ với Lâm Vân, nên Hà Anh trở thành người mà các phòng khác đều nịnh bợ. Lúc Lâm Vân không có ở nhà, đã có rất nhiều con cháu của Lâm gia tới bái phỏng.

- Người đứng đầu quốc gia mời khách?

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn thật không có thời gian làm chuyện vô bổ đó. Mà cho dù có thời gian, hắn cũng chả có lý do gì đi một vòng tới các quốc gia đó cả. Có thời gian còn không bằng ở bên mấy người Vũ Tích.

Lâm Lộ Trọng biết đứa cháu trai này của mình không có hứng thú với mấy việc xã giao đó, chỉ là nhắc qua mà thôi, sẽ không khuyên bảo gì thêm.

- Lâm lão đệ, có phải cậu đã quên tôi rồi phải không? Vì sao đã lâu như vậy, đều không thấy tin tức gì của cậu?

Một tiếng cười cởi mở truyền tới.

- Ha ha, Lão Yêu, tôi sao có thể quên anh được?

Lâm Vân vừa nghe là nhận ra tiếng của Lục Dược, trong lòng cũng rất cao hứng. Lục Dược coi như là một người bạn của hắn, làm người cũng không sai.

- Bác Lâm, bác cũng ở đây à.

Lục Dược đợi mãi cũng bắt được cơ hội Lâm Vân ở nhà, nên lập tức chạy tới. Chỉ là vừa thấy Lâm Lộ Trọng, liền hơi xấu hổ.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Vừa này Lão Yêu gọi Lâm lão đệ đúng là gọi hớ.

- Ha ha, con trai út của Thổ Phỉ, ta đã nghe nói qua danh tiếng Thần Tài của cậu. Tiểu tử làm được không tồi.

Lâm Lộ Trọng đương nhiên quen biết Lục Dược.

Nghe Lâm Lộ Trọng nói như vậy, khuôn mặt của Lục Dược đầy vẻ đau khổ:

- Lão gia tử, bác nói hai chữ Thần Tài trước mặt cháu của bác làm gì. Những gì cháu làm được, còn không bằng một phần của cậu ta.

Thấy khuôn mặt ảo não của Lục Dược, Lâm Lộ Trọng càng cười to. Ông ta đương nhiên biết việc kinh doanh di động của Lục Dược cũng bị tập đoàn Vân Môn của Lâm Vân thâu tóm, hoàn toàn đã biến mất của thị trường.

- Được rời, đừng khóc nghèo làm gì. Tiểu Vân, ta về đây. Nếu cháu có thời gian rảnh thì tới đại viện của ta chơi.

Lâm lão gia tử biết mình còn ở đây, sẽ khiến cho những người trẻ tuổi ở đây khó nói chuyện. Nên liền cùng Dư Dụ trở về đại viện của Lâm gia.

Lâm Vân tiễn Tam gia gia ra cửa, khi quay lại thì cười mỉm nhìn Lão Yêu nói:

- Lão Yêu, anh tìm tôi chắc là không có việc gì tốt phải không. Nói đi, là chuyện gì vậy.

Lục Dược xấu hổ nhìn Vũ Tích và Nhược Sương vẫn ngồi đó, không có ý rời đi, không biết phải mở miệng như thế nào.

Lục Dược còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Hinh đã chạy tới. Nhìn thấy Lục Dược tới chơi, nàng vội vàng nói:

- Lão Yêu, đã lâu rồi không thấy anh tới chơi. Hôm nay anh tới tìm anh của em à?

Bỗng nhìn thấy vẻ xấu hổ của Lục Dược, và chị Vũ Tích cùng chị Nhược Sương ngồi bất động ở đó, nàng hiểu ra vài chuyện. Vừa cười vừa nói:

- Lão Yêu, có phải anh có chuyện xấu gì muốn dẫn em của anh đi ra ngoài phải không? Em cảnh cáo anh trước, chị Vũ Tích và chị Nhược Sương đều ở đây, anh giữ ý đồ đen tối của anh ở trong lòng đi.

Nói xong còn làm cái mặt quỷ.

Vũ Tích và Nhược Sương muốn biết Lục Dược có việc gì mà cần tìm Lâm Vân. Hiện tại bị Lâm Hinh nói toạc ra như vậy, hai người liền xấu hổ, đành phải đứng lên kéo Lâm Hinh lên tầng.

- Được rồi, Lão Yêu, hiện tại chắc có thể nói ra được rồi chứ? Có chuyện gì mà phải thần bí như vậy?

Lâm Vân uống một ngụm trà, tức giận nói với Lục Dược.

- Ài, lão đệ à, lần này cậu nhất định phải giúp tôi mới được.

Lục Dược thấy ba cô gái vừa đi, lập tức kêu khổ với Lâm Vân.

Trên tầng hai, ba người Vũ Tích đều dùng thần thức kiểm tra Lục Dược. Thấy Lục Dược đầy vẻ buồn rầu, không khỏi nhìn nhau, Lão Yêu này rốt cuộc muốn nhờ cái gì? Cha của y là Lục thổ phỉ, y lại là Thần Tài. Muốn có tiền là có tiền, muốn có quyền là có quyền, còn cần Lâm Vân giúp chuyện gì nữa. Nhưng chắc không phải là lôi kéo Lâm Vân đi ra ngoài ăn uống, gái gú, Vũ Tích và Nhược Sương âm thầm thở ra.

Nữ nhân trong nhà đã đủ rồi. Các cô chỉ sợ lại có một nữ nhân khác tới tìm Lâm Vân. Không còn lo lắng, thì sự tò mò của nữ nhân lại nổi lên.

- Hai chị đoán xem, Lão Yêu kia muốn nhờ anh trai em làm gì?

Lâm Hinh thấy khuôn mặt khổ sở của Lão Yêu, rất là hiếu kỳ.

Vũ Tích và Nhược Sương nhìn nhau. Hai người cũng đoán không ra là việc gì. Lão Yêu kia muốn cái gì mà chả có, đâu cần Lâm Vân phải hỗ trợ. Chẳng lẽ y muốn nhờ Lâm Vân dạy y tu đạo sao? Nhưng việc Lâm Vân tu đạo, ngoại trừ các cô, cùng vài vị thủ trưởng biết một ít ra, Lão Yêu hẳn là chưa biết.

- Là việc gì vậy Lão Yêu. Anh có nhiều tiền như vậy, còn cần tôi hỗ trợ làm gì?

Lâm Vân thấy Lục Dược đã béo hơn so với mấy năm trước, không khỏi buồn cười. Lão Yêu này đúng thật là tâm rộng thể béo. Tuy nhiên, có chút buồn phiền cũng tốt, bằng không béo quá lại xấu.

Còn nói về rèn luyện, vừa nhìn là biết, Lão Yêu này không phải là hạng người có ý chí rèn luyện.

- Ài, thật không biết nên nói như thế nào.

Lão Yêu vừa dứt lời, Lâm Vân đã cắt đứt.

- Được rồi, nếu không nói ra được, vậy thì thôi.

Lâm Vân ngăn cản Lão Yêu khóc tang.

- Đừng, đừng, tôi là không thể mở miệng với người khác. Chứ với lão đệ, thì không là vấn đề.

Lão Yêu vội vàng vỗ ngực nói.

Lâm Vân âm thầm buồn cười, không vạch trần tính cách thích sĩ diện của Lão Yêu.

- Chuyện là như vậy. Cậu cũng biết đấy, mấy năm nay tôi phải đi ra ngoài xã giao rất nhiều. Đương nhiên đều là gặp dịp thì chơi. Không coi là thật…

Lục Dược còn đang giải thíc hành vi của mình, thì Lâm Vân lại ngắt lời.

- Lão Yêu à, anh nói vào chính sự đi. Ở trước mặt tôi thì cần gì phải giả bộ như vậy. Việc chơi nữ nhân hay không, thì có gì phải ngại. Chỗ này ngoại trừ tôi với anh ra, còn có ai đâu.

Lâm Vân thật không muốn nghe y dài dòng.

- Ài, đều là do thói quen làm ăn. Cứ thích lắt léo. Khổ thế đấy.

Lão Yêu vỗ đầu một cái, nhớ ra là không còn ai ở đây, cần gì phải khách sáo như vậy.

Lâm Vân dở khóc dở cười.

- Phỏng chừng là tôi chơi đùa ở bên ngoài hơi nhiều, lúc trở về không nộp đủ thuế, khiến cho chị dâu của cậu rất không hài lòng. Trước kia tôi còn không để ý, nhưng bây giờ, ngay cả chơi bên ngoài, tôi cũng có chút sức cùng lực kiệt. Có phải là do chỗ đó của tôi có vấn đề gì không? Lão đệ mau giúp tôi đi. Bằng không, chị dâu của cậu lại náo loạn muốn ly hôn. Nếu cô ấy ly hôn, chức năng lại có vấn đề, vậy thì tôi đúng là chẳng có hứng thú gì trên đời.

Lão Yêu nói xong, khuôn mặt càng lộ vẻ khổ sở.

Lâm Vân sửng sốt nửa ngày, mới cười quỷ dị:

- Lão Yêu, chúng ta là huynh đệ. Tôi không phải là người tùy tiện nên không thể giúp anh được. Dù sao tôi đã có vợ rồi, thuế má phải giao cho vợ, chứ giao cho vợ người khác sao được.

Ba người kia dùng thần thức nghe thấy vậy, sắc mặt đều đỏ bừng.

- Phì, đúng là lưu manh…

Không biết Lâm Hinh nói Lâm Vân hay là Lục Dược. Tuy nhiên, nàng còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của Lão Yêu vang lên.

## 488. Chương 397(1): Chuyện Cũ Nhớ Lại

Lúc Lão Yêu rời đi rất là cao hứng. Một việc nhỏ như vậy chẳng là gì đối với Lâm Vân. Chỉ cần châm cứu giúp y vài cái, lại đưa hai viên đan dược, là vấn đề liền được giải quyết.

Tuy nhiên Lão Yêu lại mang tới một tin tức khiến Lâm Vân có chút kinh ngạc khó hiểu. Lục Dược phát hiện ở Hồng Kong có một dược sư tuổi chừng hơn ba mươi. Dược sư này có một bản lĩnh, là có thể chiết xuất toàn bộ tinh dầu bên trong thảo dược để làm thuốc.

Nhưng hơi kỳ quái, đó là đầu óc của dược sư kia không được bình thường. Thậm chí có chút điên điên khùng khùng. Luôn miệng nói những lời khó hiểu. Hàng ngày chỉ biết hành động như cái máy, chủ nhân bảo gì thì làm cái đấy.

Dược sư kia được một người trông coi cửa hàng thuốc Đông y phát hiện ra cách đây bảy năm trước, ở một xó xỉnh nào đó. Bởi vì lúc đó không có đồ vật gì để ăn, chỉ có một túi thảo dược, người bán hàng kia thấy y đói quá, chỉ đành phải đưa mấy cây thuốc cho y ăn tạm.

Nhưng cây thảo dược vừa vào tay của người kia, người kia đã rất nhanh lấy vài giọt tinh dầu bên trong thảo dược để uống. Điều này khiến cho người bán hàng rất ngạc nhiên. Lại lấy thêm vài cây thảo dược cho y, kết quả đều bị y tinh luyện ra tinh dầu.

Người bán hàng như nhặt được bảo bối vậy, liền dẫn theo người kia tới cửa hàng thuốc của mình. Rồi chuyên môn cho y giúp mình chết xuất tinh dầu.

Tinh dầu của thảo dược là thứ bổ dưỡng nhất dành cho người tu luyện. Còn dành cho những người muốn đột phá tu vị. Bình thường, một võ giả muốn lấy một giọt tinh dầu trong thảo dược, cần phải có hơn một trăm cân thảo dược. Thậm chí còn chưa chắc tinh khiết. Cho nên nhờ có dược sư kia, mà chỉ trong vòng mấy tháng, người bán thuốc đã có một gia sản khổng lồ. Chẳng những các thế gia cổ võ, một số những người tu luyện công pháp cũng tới tìm y mua tinh dầu.

Nhưng tục ngữ có câu “Giấy không bọc được lửa”, người bán thuốc kia đã bị ám sát, rồi vứt ở đầu đường. Còn dược sư kia cũng bị mất tích. Tin tức về dược sư kia chỉ mới phát hiện gần đây.

Thì ra dược sư đó đã bị thế gia lớn nhất của Hồng Kong là Thủy gia bắt đi. Mấy tháng trước, Thủy gia có một người tu luyện cổ võ đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, thì tin tức này mới truyền ra ngoài. Mặc dù có rất nhiều thế gia cổ võ cũng ghen ghét Thủy gia, nhưng không có ai dám động vào bọn họ.

Hiện tại, ở Hồng Kong, thậm chí là ở nước Anh, Thủy gia đều phát triển rất nhanh. Nhờ có tên dược sư, mà thực lực của Thủy gia lên tới một độ cao mới. Nói là đệ nhất thế gia, cũng không phải nói ngoa. Nghe nói, cao thủ Tiên Thiên ở Thủy gia không chỉ có một, hai người, thậm chí có nhiều hơn. Nhưng bởi vì không có ai dám đắc tội với Thủy gia, cho nên không ai biết Thủy gia có cụ thể bao nhiêu cao thủ cấp Tiên Thiên.

Trong cả thế giới cổ võ, cao thủ Tiên Thiên chỉ có không quá ba người mà thôi. Điều này đủ biết thực lực của Thủy gia mạnh mẽ đến nhường nào.

Nhưng người dược sư kia vẫn điên điên khùng khùng như cũ, toàn nói những lời mà người khác khó hiểu. Sở dĩ Lục Dược nói chuyện này cho Lâm Vân biết, bởi vì ngày mai Thủy gia sẽ tổ chức một cuộc đấu giá tinh dầu thảo dược ở Hồng Kong.

Lục Dược nghĩ Lâm Vân là người của Lâm gia, nên có hứng thú với việc tu luyện cổ võ. Nói không chừng, nhờ một ít tinh dầu đó, Lâm Vân lại có thể đột phá.

Đối với việc tu luyện, Lục Dược dốt đặc cán mai. Nhưng y cũng biết, thứ tinh dầu kia khẳng định có tác dụng với Lâm Vân.

Sau khi Lục Dược rời đi, Lâm Vân vẫn ngồi ở đó trầm tư. Có thể lấy được tinh dầu của thảo dược, thì không phải người bình thường. Ít nhất, tu vị phải tới Luyện Khí Kỳ điên phong. Thậm chí là Trúc Cơ.Điều này còn chưa phải là mấu chốt, quan trọng là người đó phải rất quen thuộc với đặc tính của thảo dược. Ngay cả ở đại lục Thiên Hồng, những dược sư như vậy, cũng không có nhiều lắm. Vũ Quốc mà Lâm Vân ở, chỉ có năm người mà thôi. Cả đại lục Thiên Hồng, có không quá một ngàn người. Mà những người chiết xuất được mọi loại thảo dược, có không quá một trăm. Cho nên Lâm Vân không tin ở Địa Cầu có một nhân vật như vậy.

Thân phận thật của dược sư kia, có lẽ Lục Dược không biết. Lâm Vân là một nhà học giả nghiên cứu dược vật ở đại lục Thiên Hồng. Đương nhiên cũng là một trong năm người dược sư của Vũ Quốc. Trong đó có hai người, một người là Từ Vinh, bạn thân của hắn. Một người là Tào Quân, đối thủ của hắn. Hai vị còn lại là tiền bối cao nhân, bình thường rất ít đi ra ngoài. Lâm Vân chưa từng thấy qua hai người đó, chỉ nghe thấy danh tiếng mà thôi.

Sỡ dì Tào Quân có mâu thuẫn với Lâm Vân, là vì Thanh Thanh. Ở đại lục Thiên Hồng, không có nhiều dược sư có thể chiết xuất ra tinh dầu của thảo dược. Mà người tu luyện thì lại có rất nhiều. Nên nhu cầu về tinh dầu không bao giờ thiếu.

Lâm Vân xuất thân trong một gia tộc Tu Chân nhỏ. Lúc gia tộc đưa hắn vào học ở học viện y học Hồng Điền, Tào Quân, Từ Vinh và Thanh Thanh đã là bạn học rồi. Về sau tốt nghiệp, bởi vì Thanh Thanh là con gái, nên nàng không tiếp tục học lên cao.

Mà Tào Quân, Từ Vinh và Lâm Vân thì ở lại, vừa tu luyện, vừa học tập. Cuối cùng ba người đã trở thành dược sư của Vũ Quốc. Đang lúc Vũ Quốc chuẩn bị phân phối ba vị dược sư mới vào nghề này đi khắp nơi, thì Dị tộc tấn công.

Thanh Thanh có dung mạo rất xinh đẹp, nên trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều nam sinh. Tào Quân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Từ Vinh thì đã lập ra đình, hai vợ chồng cậu ta sống rất hạnh phúc, nên không có ý gì với Thanh Thanh cả.

Lâm Vân cũng như những người khác, vừa nhìn thấy Thanh Thanh, đã thích nàng rồi. Chỉ là Thanh Thanh là một người ngoài mềm trong cứng, nên không hề quan tâm tới sự theo đuổi của các nam sinh.

Nhưng trong một lần hái thuốc, Thanh Thanh vì thử thuốc mà trúng độc. Mà lúc đó thầy giáo lại không ở đấy. Đang lúc mọi người thúc thủ vô sách, Lâm Vân vì cơ duyên xảo hợp, tìm được một cây Hồng Liên. Cây Hồng Liên là một loại thảo dược rất trân quý, nhưng Lâm Vân không chút do dự lấy nó ra để trị độc cho Thanh Thanh.

Điều này khiến cho mọi người vừa hâm mộ, vừa ghen ghét. Còn Lâm Vân thì ghi điểm trong lòng của Thanh Thanh.

Về sau hai người thành một đôi tình lữ nổi tiếng của trường. Bỗng nhiên, Lâm Vân nhớ lại cuộc nói chuyện của hai người năm đó.

- May mà anh có một cây Hồng Liên, nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

- Hừ, nếu không phải em cho anh cơ hội, thì anh biết dùng Hồng Liên ở chỗ nào?

Lúc đó Thanh Thanh đã trả lời như vậy. Lâm Vân thì chỉ cười cho qua chuyện. Hắn tưởng là Thanh Thanh nói đùa. Về sau Lâm Vân nhờ gia tộc đi tới Thanh gia để cầu hôn, mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi.

Tuy nhiên, hôm nay nhớ lại, Lâm Vân cảm thấy câu trả lời của Thanh Thanh rất kỳ quái. Thanh Thanh đã nói, nhờ nàng cho hắn cơ hội. Lẽ nào Thanh Thanh đã biết mình có một cây Hồng Liên sao? Nên nàng ấy mới cố ý trúng độc để mình cứu? Cuối cùng hai người dựa vào môi duyên phận đó mà tới gần với nhau?

## 489. Chương 397(2): Chuyện Cũ Nhớ Lại

Phỏng đoán này có chút xa rời thực tế, nhưng nếu là con gái, thì không phải không có khả năng. Lâm Vân nghĩ tới đây, không khỏi hồi tưởng tình cảnh lúc đó. Lúc đó Thanh Thanh đi trước mình, vì sao nàng lại không nhìn thấy cây Hồng Liên? Bởi vì cây Hồng Liên xuất hiện ở một chỗ rất dễ nhìn thấy.

Rất dễ nhìn thấy? Chẳng lẽ Thanh Thanh cố ý trồng ở đó? Lâm Vân bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ. Điều này sao có thể? Tuy hiện tại Hồng Liên không có nhiều giá trị với hắn, nhưng với cảnh giới của hắn lúc đó, Hồng Liên cực kỳ quý báu.

Lâm Vân lắc đầu, không nghĩ tới chuyện này nữa. Năm đó ở Vũ Quốc, Tào Quân, Từ Vinh, Lâm Vân, và một người nữa là Phùng Hải thuộc một nhóm. Bởi vì Lâm Vân theo đuổi Thanh Thanh, cho nên hắn và Tào Quân có xích mích. Nhưng hắn và Từ Vinh là một đôi bạn tốt. Hai người đã cùng nhau chiến đấu không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, lúc thi chứng chỉ Dược Sư, hai người còn đi thi cùng một ngày.

Phùng Hải thì thuộc phái trung gian. Y cũng biết mâu thuẫn giữa Tào Quân và Lâm Vân. Tuy nhiên, nói tổng thể thì Phùng Hải vẫn thiên hướng Tào Quân hơn.

Lâm Vân vẫn nhớ tới lần chiến đấu cuối cùng đó. Lúc ấy, Minh Quốc, một quốc gia gần với Vũ Quốc đột nhiên tấn công. Nhóm của Lâm Vân, do Lâm Vân làm tổ trưởng, đã đi tới biên giới giúp binh lính chống trả.

Ở thời điểm đó, tu vị của Lâm Vân là Ngũ Tinh mới luyện thành. Nên các tu sĩ của Minh Quốc căn bản không phải là đối thủ của hắn. Đảo mắt hắn đã giết được ba người. Nhưng sau khi giết ba người kia, Lâm Vân bỗng nhiên cảm thấy tinh lực bên trong cơ thể của mình chạy loạn xạ cả lên. Trong lúc kinh ngạc khó hiểu, thì bị Tào Quân đẩy một cái.

Hắn còn nhớ tới những lời Tào Quân nói lúc đó khi đẩy mình:

- Bên này giao cho bọn tôi, cậu đi nghỉ ngơi đi.

Tào Quân nói xong, liền chạy về hướng của Từ Vinh, cùng Từ Vinh ngăn cản địch nhân.

Lúc ấy Lâm Vân không nghi ngờ gì cả. Cho dù hắn và Tào Quân có mâu thuẫn, nhưng Tào Quân làm người rất công chính. Hiện tại nhớ lại, có vẻ như mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Ngũ Tinh bên trong cơ thể hắn phát sinh biến hóa. Khiến hắn không thể vận chuyển được chút tinh lực nào. Hơn nữa, tinh lực lại có dấu hiệu bạo phát. Lúc đó hắn bị Tào Quân đẩy đúng hướng đi của hai tên tu sĩ Minh Quốc đang chạy tới. Thậm chí còn có một con ma thú đẳng cấp cao không biết của ai cũng lao về phía hắn. Bởi vì không thể sử dụng tinh lực, nên Lâm Vân làm sao có thể sống sót. Ngũ Tinh liền nổ tung. Mà Lâm Vân thì cứ như vậy bị đưa tới Địa Cầu. Lâm Vân nhớ lúc ấy, chỗ mà hắn phát nổ cách Tào Quân, Phùng Hải và Từ Vinh khá xa. Không biết ba người đó có bị ảnh hưởng gì không. Nhưng những tên Minh Quốc xung quanh đó đều bị nổ thành mảnh vụn.

- Anh, Lão Yêu đã đi rồi, anh còn suy nghĩ gì mà ngẩn người như vậy?

Lâm Hinh cùng Vũ Tích và Nhược Sương đi xuống, thì thấy Lâm Vân ngồi đó sững sờ. Lâm Hinh liền cắt đứt sự hồi tưởng của hắn.

- Anh không sao chứ?

Vũ Tích và Nhược Sương cũng phát hiện sự dị thường của Lâm Vân. Đều lo lắng nhìn hắn.

- Anh không sao, các em không phải lo lắng đâu. Tối nay anh sẽ dẫn mọi người đi ra ngoài ăn một bữa.

Lâm Vân phục hồi tỉnh thần, mỉm cười nhìn mấy người. Sự quan tâm của các nàng, đã giúp hắn bình tĩnh lại.

- Đúng rồi, mấy hôm trước Cận Thi Kỳ và chị của cậu ấy đã tới đây tìm anh. Hai người đó muốn biết, người đã giúp bọn họ có phải là anh hay không. Hai người còn gửi lời cảm ơn tới anh.

Lâm Hinh lanh mồm lanh miệng nói.

- À, lúc đó em trả lời thế nào?

Lâm Vân hơi sửng sốt. Nếu không phải Lâm Hinh nhắc nhở, thì hắn đã quên chuyện đó rồi.

- Em vừa nghe Cận Thi Kỳ và chị của cậu ấy kể lại, là biết việc đó nhất định là do anh làm, đúng không? Em cũng thừa nhận hộ anh rồi. Anh muốn làm anh hùng thầm lặng, nhưng em cứ thích làm trái ý đó. Hắc hắc. Sau đó em mời hai người ở lại ăn cơm, rồi đề nghị hai người tới tập đoàn Vân Môn làm việc.

Lâm Hinh nói xong, dương dương đắc ý nhìn Lâm Vân.

Trong đầu Lâm Vân còn đang suy nghĩ tới tên Dược Sư ở Hồng Kong kia. Không cần chai lọ và công cụ đã có thể chiết xuất tinh dầu từ thảo dược, Lâm Vân không tin với trình độ của người Trái Đất, có thể làm được.

Không chỉ nói không cần công cụ, cho dù có sử dụng thiết bị hiện đại đi chăng nữa, cũng khó mà làm được. Vài chục cân thảo dược may ra còn lấy được một giọt tinh dầu tinh khiết.

- Anh, có rất nhiều thảo dược được chuyển đến, em đều để ở trong kho hàng của công ty dược phẩm Vân Môn. Lúc nào anh cần thì tới đó mà lấy.

Lâm Hinh thấy anh trai hình như có tâm sự, liền chuyển chủ đề để anh ấy đỡ phải nhớ lại.

- Ừ, anh biết rồi, cứ để tạm ở đó cũng được. Gọi Tĩnh Như xuống đi, chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa. Ngày mai anh còn muốn tới Hồng Kong.

Lâm Vân nghĩ đi nghĩ lại, quyết định vẫn nên tới Hồng Kong một chuyến, nhìn xem Dược Sư kia là ai.

Thấy Lâm Vân vừa trở về, ngày mai lại muốn đi, Tĩnh Như và Nhược Sương hơi trầm mặc. Lâm Vân đành phải nói, lần này hắn sẽ trở về nhanh thôi.

Mấy người nhìn nhau, không khỏi cười khổ. Những lần trước, lần nào Lâm Vân chả nói là về nhanh, nhưng có lần nào là như lời hắn nói đâu.

Cơm nước xong, Tĩnh Như, Nhược Sương và Lâm Hinh đều đi tu luyện. Vũ Tích thì không, nàng muốn nghe Lâm Vân kể về những chuyện ở đại lục Thiên Hồng.

- Ma thú? Anh nói có động vật còn lớn hơn cả năm con trâu phải không?

Vũ Tích bỗng hỏi chen vào.

- Ừ, thì sao?

Bình thường Vũ Tích đều lẳng lặng nghe, nhưng đây là lần đầu tiên nàng ấy xen ngang như vậy.

- Lúc chúng ta còn ở thôn Vi Đông, em có nghe các thôn dân ở đấy nói. Mấy năm trước, có người phát hiện ra một thi thể động vật rất lớn ở phía sau một vách núi. Nghe nói kích cỡ của thi thể đó bằng cả năm sáu con trâu. Lúc ấy mọi người đều không tin, tưởng rằng là ai đó tung tin đồn nhảm. Không ngờ đúng là có dã thú lớn như vậy. Đó có phải là ma thú mà anh nói không?

Vũ Tích nói xong, nghi hoặc nhìn Lâm Vân.

Sắc mặt của Lâm Vân trở nên thận trọng:

- Bọn họ còn đồn gì nữa không?

Vũ Tích thấy Lâm Vân thận trọng như vậy, vội vàng nói tiếp:

- Nghe nói con vật đó có ba cái sừng. Nhưng về sau thì không thấy thi thể đó nữa.

Lâm Vân đột nhiên đứng dậy. Lúc ấy Tào Quân đẩy hắn, có một con trâu ba sừng lao về phía hắn. Lẽ nào con trâu đó cũng bị đưa tới Địa Cầu? Thời gian cách đây bảy tám năm, vừa vặn với thời gian hắn tới. Nói như vậy, tên Dược Sư liệu có phải cũng cùng hắn tới nơi này hay không?

Tên Dược Sư đó không thể là Tào Quân và Từ Vinh. Bởi vì lúc hắn phát nổ, hắn nhìn thấy hai người đó đang ở cùng Phùng Hải, cách một đoạn khá xa. Không lẽ là hai tên chiến sĩ Minh Quốc vây công hắn? Hai người đó cũng là Dược Sư sao?

Nếu quả thực người đó cũng như mình bị đưa tới Địa Cầu. Như vậy chỉ có mình là linh hồn đầu nhập vào người khác. Còn một người và một thú thì bị đưa tới cả thân thể. Lâm Vân khẳng định, nếu tên Dược Sư kia cùng với hắn xuyên việt tới, thì y không phải là sống lại.

Bởi vì nếu là sống lại, thì y phải có một quá trình tu luyện. Không có khả năng, vừa tới đã có thể chiết xuất ra được tinh dầu. Huống hồ người này còn điên điên khùng khùng.

Vô luận như thế nào, Lâm Vân cũng phải tới thôn Vi Đông và Hồng Kong để kiểm tra xem.

## 490. Chương 398: Thủy Gia

- Anh không sao chứ?

Vũ Tích nhìn sắc mặt biến hóa của Lâm Vân, liền hỏi.

- Không có gì, chỉ là anh nhớ ra lúc đó anh bị người hại. Nếu anh không nghĩ sai, thì chính là tên Tào Quân kia làm hại anh. Công nhận y rất biết lợi dụng cơ hội.

- Anh còn hoài nghi, con ma thú thuộc loại trâu kia là của Tào Quân. Bởi vì trước đó anh có nghe nói Tào Quân có nuôi một con ma thú, nhưng y vẫn chưa từng sử dụng nó để chiến đấu.

Mọi việc dần trở nên rõ ràng. Hiện tại Lâm Vân có thể nắm chắc 90% tên Tào Quân đã có âm mưu từ trước.

Bởi vì mọi chuyện diễn ra quá trùng hợp.

Còn Dược Sư ở Hồng Kong kia nữa, Lâm Vân hoài nghi y cũng theo mình từ đại lục Thiên Hồng tới. Nhưng linh hồn và thân thể của y đều được mang tới đây. Chỉ là đầu óc của y xảy ra vấn đề.

Vợ chồng hai người nói chuyện cả đêm. Buổi sáng, khi Vũ Tích tỉnh dậy thì Lâm Vân đã đi mất. Nàng quyết định tới nhà xưởng để sắp xếp số thảo dược cho Lâm Vân. Nàng biết những thứ này rất hữu ích cho Lâm Vân về sau.

Thủy gia.

Đây vốn là một gia tộc nhỏ, thậm chí còn không biết bọn họ từ đâu tới Hồng Kong. Hiện tại, gia tộc đó đã trở thành một gia tộc đứng đầu rồi.

Không vì nguyên nhân gì khác, chỉ vì bọn họ có một Dược Sư. Mà còn là một Dược Sư luyện thuốc miễn phí nữa chứ. Không cần phải trả thù lao, chỉ cần cho y ăn no là được. Thậm chí cả chỗ ở cũng không cần quan tâm, cứ cho y ở trong kho thuốc. Hàng ngày ra lệnh cho y chiết xuất tinh dầu.

Có một người như vậy, gia tộc đó không phát triển mới là lạ. Khi người khác ý thức được sự quan trọng của người Dược Sư kia, thì đã không có kẻ nào dám thách thức Thủy gia rồi.

Cho dù việc Thủy gia có một Dược Sư bị lộ ra ngoài, thì cũng không sao cả. Tất cả các gia tộc không chẳng những không dám động vào Thủy gia, thậm chí còn đi theo nịnh bợ. Bởi vì bọn họ biết, chỉ có Thủy gia mới có thể lấy được nhiều tinh dầu của dược thảo. Phỏng chừng, ngoại trừ Lâm gia ở đại lục ra, đã không còn gia tộc nào khác có thể so sánh với Thủy gia.

Đã có người suy đoán, hiện tại Thủy gia đang tích cực thu mua dược thảo, bọn họ làm vậy có phải là có ý gây xung đột với Lâm Vân của Lâm gia hay không? Tuy nhiên, Thủy gia đã không ngừng thu thập dược liệu mấy năm rồi, vẫn không thấy có người Lâm gia đi tới gây sự. Thì sự suy đoán đó dần dần lắng xuống. Cũng có người cho rằng, đó là bởi vì Thủy gia có cao thủ cấp Tiên Thiên, Lâm gia cho dù lợi hại đến mấy, cũng không thể dùng võ lực đối kháng được.

Có suy đoán thì có lo lắng. Chính người của Thủy gia cũng lo lắng Lâm Vân sẽ tìm tới tận cửa. Nhưng đã mấy năm rồi, không thấy có người nào của Lâm gia tới chất vấn. Mà hiện tại thực lực của Thủy gia cũng đã tăng vọt, cho nên không cần phải quan tâm cái nhìn của Lâm gia như thế nào.

- Anh cả, em cảm thấy chúng ta nên an phận thì tốt hơn. Hiện tại, mỗi tháng tổ chức một lần đấu giá tinh dầu dược thảo là đủ rồi. Nếu lại tuyên bố thu thập linh thảo trên toàn thế giới, có phải hơi làm quá hay không? Nghe nói Sát Thần Lâm Vân kia cũng đang thu mua linh thảo, làm vậy có thể dẫn đến sự xung đột với Lâm gia.

Nói chuyện là Lão Nhị của Thủy gia, Thủy Sâm Hà.

Gia chủ hiện tại của Thủy gia, là anh cả Thủy Sâm Giang. Ở thế hệ của bọn họ có bốn người anh em, Lão Tam là Thủy Sâm Hồ. Lão Tứ là Thủy Sâm Hải. Trong bốn người anh em, Lão Đại và Lão Tam đều là cao thủ Tiên Thiên. Lão Nhị và Lão Tứ là Hậu Thiên đại viên mãn. Còn trong thế hệ con cháu, gộp lại cũng có ba cao thủ Tiên Thiên.

- Anh hai à, bây giờ anh mới chỉ là cao thủ Hậu Thiên, cho nên chưa biết sự chênh lệch giữa Hậu Thiên và Tiên Thiên. Hiện tại Thủy gia của chúng ta có năm cao thủ Tiên Thiên. Còn có rất nhiều cao thủ Hậu Thiên. Đối phó với một tên Lâm Vân của Lâm gia, không phải là việc đơn giản sao?

Thủy Sâm Hồ kiêu ngạo nói.

Thủy Sâm Giang cũng gật đầu đồng ý:

- Chú ba nói không sai. Hiện tại chúng ta không cần phải e ngại tên Lâm Vân kia. Hắn cùng lắm cũng chỉ là cao thủ Tiên Thiên mà thôi. Tên đấy mới có ba mươi tuổi, tu luyện tới Tiên Thiên tầng bốn là giỏi rồi. Mà Thủy gia của chúng ta, đã có ba người Tiên Thiên tầng bốn.

- Hắn giết được nhiều người bình thường, nhưng làm sao giết được cao thủ Tiên Thiên? Đó là cả một khoảng cách lớn. Cho nên chúng ta không phải sợ hắn. Mà chúng ta dùng tiền để mua linh thảo, chứ có trộm cướp của ai đâu? Chỉ cần có thực lực, là chúng ta có quyền lên tiếng.

Sắc mặt của Thủy Sâm Giang rất lạnh nhạt, nhưng sự tự tin của cao thủ Tiên Thiên vẫn lộ rõ ra ngoài.

Thủy Sâm Hải gật đầu nói:

- Em cũng cảm thấy anh Hai quá cẩn thận rồi. Ở trước người có thực lực cao hơn, ai cũng như vậy thôi. Hiện tại thực lực của Thủy gia của chúng ta đã được công khai. Ngay cả thế lực ở nước Anh cũng đang rất phát triển. Có lẽ rất nhanh sẽ có người tới cầu khóc chúng ta trở về.

- Trở về? Anh tuyệt đối sẽ không trở về. Lúc trước Đại gia gia và Tứ gia gia bị đuổi khỏi Hàn Quốc, chúng ta đã không còn là người Hàn Quốc nữa rồi. Cho dù bây giờ bọn họ có quỳ xuống cầu anh trở về, anh cũng sẽ không quan tâm.

Thủy Sâm Hà trầm mặt nói.

- Chuyện này nói sau. Ngày mai là buổi đấu giá đầu tiên, không nên để xảy ra vấn đề. Chỉ cần buổi đấu giá ở Hồng Kong thành công, sau này chúng ta có thể tới nước Anh đấu giá, rồi tới đại lục, có lẽ tới cả Hàn Quốc đấu giá nữa.

Anh cả Thủy Sâm Giang âm lãnh nói.

- À, chú ba, nên để cho tên Dược Sư kia nghỉ ngơi hợp lý. Đây là mỏ vàng của cúng ta, không thể để cho y xảy ra vấn đề.

Thủy Sâm Giang nhớ tới chuyện này, liền dặn dò Thủy Sâm Hồ một tiếng.

Lần đầu giá này của Thủy gia được tổ chức ở tầng tám của tòa nhà Vạn Bảo, Hồng Kong. Nơi đây đã được bố trí bảo vệ dày đặc, ngay cả một con ruồi cũng không chui vào được.

Toàn bộ người tu luyện cổ võ trên toàn thế giới đều đổ về đây. Ai chả muốn mua một ít tinh dầu từ dược thảo. Đây là một thứ có tiền cũng không mua được.

Lần đấu giá này cực kỳ rầm rộ, chỉ có lần đấu giá Dạ Minh Châu trước ở Yên Kinh mới có thể so sánh. Tất cả các khách sạn lớn nhỏ ở Hồng Kong, trong vòng một đêm đã chật kín người. Mọi người đều chờ tới sáu giờ tối sẽ khai mở cuộc đấu giá.

Lâm Vân tới Hồng Kong khá sớm. Nhưng hắn không tới Thủy gia trực tiếp hỏi thăm. Hắn cũng biết Thủy gia muốn thu mua thảo dược trên toàn thế giới. Nhưng hắn không quan tâm, hắn không đến mức vì một chuyện nhỏ nhặt này mà tới xử lý bọn họ.

Người ta là dùng tiền mua sắm, không ăn trộm ăn cắp gì, đó là quyền lợi của bọn họ. Nếu ngay cả loại chuyện này, hắn cũng muốn chen chân vào, thì có chút không nói đạo lý. Cho dù Lâm Vân là người không lưu tình khi đã động thủ, nhưng hắn không phải là người không nói lý lẽ.

## 491. Chương 399: Tức Giận

Lâm Vân tới Hồng Kong khá sớm, nhưng hắn không có hứng thú tham gia buổi đấu giá. Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra một vòng, thì phát hiện một người nam tử đang không ngừng tinh luyện thảo dược bên trong một kho thuốc.

Nhìn không rõ khuôn mặt của người kia, nhưng y cho Lâm Vân một cảm giác rất quen thuộc. Là người quen của hắn? Hiện tại người này nhìn gầy trơ xương, rất khó nhận ra là ai. Nhưng có thể khẳng định y không phải là hai tên người Minh Quốc đã chặn hắn. Nếu là bọn chúng, thì đã không cho Lâm Vân một cảm giác quen thuộc rồi.

Lâm Vân không biết chỗ đó là chỗ nào, nhưng nó chỉ cách đây 100km, nên Lâm Vân đảo mắt đã tới. Ở tầng hầm có hai tên võ giả cường tráng canh gác. Nhưng Lâm Vân đi vào, bọn chúng lại không biết.

- Ngươi dừng tay một lát.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào người nam tử kia một lúc, nhưng y vẫn không phản ứng gì, liền chủ động nói.

Người nam tử ngẩng đầu, hai mắt vô thần nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại cúi đầu tiếp tục luyện dược.

Dù người này chỉ nảng đầu nhìn thoáng qua, nhưng ở cự ly gần như vậy, Lâm Vân đã nhận ra người này là ai. Hắn không khỏi kinh hãi.

- Từ Vinh.

Lâm Vân kinh ngạc kêu lên. Dù Từ Vinh hiện tại gầy gò không còn giống như lúc trước, nhưng Lâm Vân vừa nhìn là nhận ra ngay.

Vì sao Từ Vinh lại ở chỗ này? Lúc đó, khi Ngũ Tinh của mình phát nổ, Từ Vinh rõ ràng ở một khoảng cách khá xa cơ mà.

Nghe thấy hai chữ Từ Vinh, nam tử gầy trở xương kia lại ngẩng đầu lên, ánh mắt có sự biến hóa. Nhưng trong nháy mắt, lại vùi đầu vào luyện dược.

Lâm Vân đặt một tay lên bả vai của Từ Vinh, rồi chậm rãi phóng chân nguyên kiểm tra cơ thể của cậu ta. Trong lòng lại càng kinh hãi. Sinh cơ của Từ Vinh đã tán loạn, cậu ta không còn sống được bao lâu nữa.

Nếu không phải là Lâm Vân tìm được Từ Vinh, cậu ta nhiều nhất chỉ sống được một tháng.

Lửa giận trong lòng Lâm Vân đã bốc lên ngùn ngụt. Một gia tộc nhỏ nhoi như Thủy gia rõ ràng khiến bạn tốt của mình trở thành như vậy. Nếu không xử lý bọn chúng, thì thật có lỗi với người bạn tốt Từ Vinh.

Hắn không chút do dự điểm vào huyệt mê, khiến cho Từ Vinh ngất đi.

Hắn muốn lập tức mang Từ Vinh đi chữa thương, sau đó nghĩ biện pháp để khôi phục trí nhớ cho cậu ta. Trước khi đi, Lâm Vân thuận tay lấy toàn bộ số thảo dược trong kho, không để lại một cọng nào. Hai tên trông coi tầng hầm thì bị Lâm Vân biến thành tro bụi.

Chỉ một lát, Lâm Vân đã mang theo Từ Vinh trở về Yên Kinh. Phóng thần thức kiểm tra, mấy người Vũ Tích đang tu luyện, Lâm Vân không quấy rầy mấy người. Mà tới một phòng bệnh cao cấp của trại an dưỡng Bắc Yên, trợ giú Từ Vinh chữa thương.

Lâm Vân đi tới trại an dưỡng Bắc Yên, đương nhiên là một việc lớn. Chẳng những viện trưởng đích thân tới bố trí phòng bệnh tốt nhất, ngay cả y tá cũng đặc cách cử mấy người trông coi.

Trí nhớ của Từ Vinh không thể khôi phục trong nhất thời. Nhưng lấy lại sức khỏe cho Từ Vinh, không phải là việc khó với Lâm Vân. Lâm Vân dùng châm cứu, đan dược và các biện pháp hồi phục chân nguyên, trợ giúp Từ Vinh hồi phục sức khỏe hoàn toàn. Đan dược mà Lâm Vân sử dụng đều lấy từ các tu sĩ Nguyên Anh, toàn là đan dược cao cấp.

Ba tiếng sau, Từ Vinh mới khỏi hẳn rồi ngủ say.

Lâm Vân dặn dò viện trưởng và các y tá, nhất định phải chiếu cố tốt Từ Vinh. rồi hắn tới Hồng Kong lần nữa. Thủy gia kia đã động vào điểm mấu chốt của hắn.

Tòa nhà Vạn Bảo.

Buổi đấu giá đã bắt đầu, Thủy Sâm Hải đang ngồi ở lô ghế dành cho khách quý. Thủy gia rất tự tin với cuộc đấu giá lần này. Đại biểu cho Thủy gia tới giám sát, Thủy Sâm Hải càng vênh váo tự đắc. Đối mặt với một đám người cung kính nịnh nọt, Thủy Sâm Hải chỉ muốn cười to một tiếng. Thủy gia của chúng ta mới là đệ nhất thế gia.

Lý gia Yên Kinh, Thái gia, Tống gia, Trần gia, Hoàng gia, Cốc gia của Phân Dương, gia tộc ẩn thế La gia ở Tân Hải, các gia tộc lớn đều cử người tới tham gia buổi đấu giá này. Bởi vì sức hút của tinh dầu thảo dược quá lớn.

Trên bục đấu giá, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đứng đó, đợi cho các vị khách yên tĩnh, mới cúi người, cung kính nói:

- Buổi đấu giá tinh dầu thảo dược của Thủy gia tuyên bố bắt đầu. Về tác dụng của tinh dầu thảo dược, tôi nghĩ mọi người ở đây đều rõ hơn tôi. Nhưng chúng ta vẫn nghe tiền bối của Thủy gia giới thiệu lại cho chúng ta. Xin mời tiền bối Sâm Hải.

Thủy Sâm Hải gật đầu, đi lên. Cô gái chủ trì buổi đấu giá tranh thủ thời gian đứng tránh ra, cho Thủy Sâm Hải nói chuyện.

Thủy Sâm Hải cố gắp áp chế sự đắc ý trong mắt, giả vờ bình thản. Nhưng y lại làm không tốt, vẻ đắc ý vẫn xuất hiện rất rõ ràng ở khóe miệng. Cho dù ở phía dưới có rất nhiều thế gia, trước kia Thủy gia không thể tới bóng lưng của bọn họ, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể cười khổ nhìn vẻ đắc ý của Thủy Sâm Hải.

- Ai cũng biết, tinh luyện tinh dầu bên trong thảo dược là một vấn đề khó khăn đối với người luyện võ. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn này đã được Thủy gia của chúng tôi phá giải. Lấy tinh dầu bên trong thảo dược đã không còn là việc khó khăn nữa. Còn tác dụng của tinh dầu với người luyện võ, chắc tôi không phải nói nhiều. Nhưng tôi muốn nói cho mọi người biết một việc, hiện tại Thủy gia đã có năm cao thủ Tiên Thiên…

Lời Thủy Sâm Hải bị ngăn lại bởi những tiếng xì xào bên dưới.

Trời ạ, năm cao thủ cấp Tiên Thiên? Dù biết thực lực của Thủy gia rất mạnh, nhưng không có ai ngờ Thủy gia lại khủng bố như vậy. Một tên cao thủ Tiên Thiên cũng đủ để tiêu diệt một gia tộc nhỏ ở đây rồi. Nói gì tới năm tên.

Khó trách lợi hại như Lâm gia cũng không dám động tới Thủy gia.Năm cao thủ Tiên Thiên a, Lâm gia có lợi hại hơn nữa, cũng kiếm đâu ra được năm cao thủ Tiên Thiên. Thái gia và Lý gia là hai gia tộc có thù oan với Lâm Vân, trong lòng đang suy nghĩ, không biết có nên lôi kéo quan hệ với Thủy gia hay không. Bọn họ chỉ dựa vào bản lãnh của bọn họ, là không thể động vào Lâm Vân.

Nhìn các gia tộc ở dưới đều lộ vẻ kinh hãi, Thủy Sâm Hải biết mục đích của y đã đạt đước. Tiếp theo là chuẩn bị thu tiền mà thôi. Cô gái chủ trì buổi đấu giá, càng lộ ra vẻ sùng bái và hướng tới.

Thủy Sâm Hải thầm đắc ý. Dù y đã hơn năm mươi tuổi, nữ nhân bên người cũng không ít, nhưng nếu mỹ nữ đã đưa tới tận cửa, sao có thể nói không được. Y biết mình chỉ cần ra hiệu một cái, buổi tối hôm nay cô gái kia sẽ lột sạch quần áo, nằm trên giường đợi mình.

Thủy Sâm Hải ho khan hai tiếng, mọi người ở dưới mới bình tĩnh lại. Thủy Sâm Hải dương dương tự đắc, đang muốn nói tiếp, thì một tên bảo vệ vội vàng chạy từ bên ngoài vào. Đi tới bên Thủy Sâm Hải , nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt của Thủy Sâm Hải đại biến, lập tức đi theo ra ngoài. Nhưng mới đi vài bước, giống như nghĩ tới cái gì đó, lại lên bục nói:

- Xin lỗi các vị quý khách, buổi đấu giá hôm nay xuất hiện vấn đề. Số lượng tinh dầu vẫn chưa đủ, nên tạm thời hủy bỏ buổi đấu giá này. Nhưng Thủy gia của chúng tôi đảm báo sẽ mở lại trong một thời gian ngắn nhất.

## 492. Chương 400: Từ Đường Thủy Gia

Thủy Sâm Hải nói xong liền rời đi. Để lại tiếng ồn ào ầm ĩ ở phía dưới. Các quý khách ở đây đều ngàn dặm xa xôi, thậm chí là vạn dặm xa xôi chạy tới tham gia buổi đấu giá. Vậy mà vừa bắt đầu đã nói kết thúc rồi. Cho nên những người ngồi ở đây đều tỏ vẻ bất mãn.

Những người này, có ai không phải là bá chủ một phương đâu. Rõ ràng lại bị ném bồ câu như vậy, trong lòng đương nhiên không thoải mái.

- Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Thủy gia làm vậy thật quá qua loa.

- Gửi thiếp mời là Thủy gia, hiện tại lại nói không có hàng đấu giá. Đùa cợt cũng không cần như vậy chứ.

- Thật là khinh người quá đáng…

- Hừ!!!

Một tiếng hừ lạnh đã cắt đứt tiếng bất mãn của những người ngồi đây. Thủy Sâm Hải là Hậu Thiên viên mãn,, coi như là người có tu vị cao nhất ở đây. Nên y vừa hừ lạnh một tiếng, mới khiến các bá chủ này nhớ ra sự cường đại của Thủy gia. Cho dù vẫn bất mãn, nhưng chỉ dám để ở trong lòng, không nói ra.

- Nếu có vị nào bất mãn, thì xin mới tới Thủy gia của chúng tôi, chúng tôi sẽ cho người đó câu trả lời thích đáng. Hiện tại chúng tôi xác thực có việc cần giải quyết. Có gì thì chúng tôi sẽ thông báo sau. Tuy nhiên, nếu có người gây sự, vậy thì đừng trách Thủy gia không khách khí.

Thủy Sâm Hải nói xong, vung tay rời đi.

Khách khứa bên trong lại trầm mặc. Một lúc sau, mới có người phá vỡ yên tĩnh:

- Thủy gia thật bá đạo…

- Bởi người ta có thực lực. Năm cao thủ Tiên Thiên cơ mà, ông có đấu được không? Mà Thủy tiền bối kia phỏng chừng cũng là Hậu Thiên đại viên mãn. Vừa nãy y chỉ hừ lạnh một tiếng, đã khiến tôi giật thót.

- Có chuyện gì mà để cho cả Tứ gia của Thủy gia phải khẩn trương như vậy nhỉ?

- Chẳng lẽ có liên quan tới Lâm gia…

- Đừng nói như vậy, họa từ miệng mà ra…

Sau một hồi ồn ào, mọi người lần lượt rời khỏi buổi đầu giá. Buổi đấu giá vô cùng náo nhiệt, còn chưa bắt đầu, đã kết thúc tẻ ngắt.

- Anh cả, anh hai, anh ba, rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Thủy Sâm Hải chỉ nghe thấy thông báo là tên Dược Sư kia đã mất tích. Thậm chí còn không có ai nhìn thấy y mất tích như thế nào. Ngay cả hai tên bảo vệ cũng biến mất không thấy đâu.

Nhưng điều này còn không khiến cho người của Thủy gia kinh hãi nhất. Điều làm cho bọn họ khiếp sợ, đó chính là mấy nghìn cân thảo dược cũng đồng thời biến mất. Phải biết rằng, xung quanh tầng hầm này đã được bố trí camera và thiết bị chống trộm dày đặc. Nhưng camera chẳng thu được cái gì lạ thường cả. Thiết bị chống trộm vẫn y nguyên, không hư hại chút nào.

Người sống có thể đi mất, nhưng nhiều thảo dược như vậy, cho dù muốn dùng xe tải cũng phải dùng hai xe mới chở hết. Nói gì việc bảo vệ đã cẩn thận như vậy.

Là ai? Là ai mà to gan như vậy? Lại có bản lĩnh khiến thảo dược và vài người sống biến mất không thấy?

- Hồng Kong cũng có thế lực dám động chạm vào chúng ta sao? Chẳng lẽ bọn chúng không sợ chết?

Thủy Sâm Hải nghe xong anh hai nói kỹ càng, lập tức nổi giận lôi đình.

- Chú Tư, bình tĩnh chút. Người ta đã động thủ thì không còn sợ Thủy gia chúng ta nữa. Lúc trước Thủy gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ không đáng kể mà thôi. Cho dù dựa vào một bộ công pháp cổ võ, tu luyện vài chục năm, nhưng chỉ miễn cường coi như là một gia tộc không lớn không nhỏ.

- Thủy gia phải dựa vào người Dược Sư phát hiện sáu năm trước, mới có thành công như ngày hôm nay. Cho nên, có gia tộc muốn trở thành Thủy gia thứ hai cũng không có gì lạ.

Anh cả Thủy Sâm Giang lạnh lùng nói.

Ý của Thủy Sâm Giang, mấy người anh em ở đây đều hiểu. Bốn mươi năm trước, lúc Lão Tứ Thủy Sâm Hải mới chỉ mười mấy tuổi, một người luyện cổ võ chạy nạn từ đại lục tới Hồng Kong, rồi ẩn núp ở trong Thủy gia.

Lúc đó, Đại gia gia và Tứ gia gia còn sống. Tên cổ võ chạy nạn kia, bởi vì mang theo một cuốn công pháp cổ võ cao cấp Địa Hổ. Kết quả vì quyển Địa Hổ kia mà y bị mất mạng. Người của Thủy gia đã ám sát y, rồi cuốn Địa Hổ liền trở thành công pháp truyền thừa của Thủy gia.

Cho dù như vậy, Thủy gia vẫn chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Mãi đến sáu năm trước, bọn họ phát hiện ra tên Dược Sư điên có thể chiết xuất tinh dầu từ thảo dược, thì Thủy gia mới trở thành một gia tộc có thực lực.

- Lẽ nào chúng cứ như vậy bỏ qua chuyện này?

Sắc mặt của lão Tam rất âm lãnh. Chỉ có anh em bọn họ mới biết được sự trân quý của tinh dầu kia. Cũng biết tác dụng chúng đối với người luyện võ.

- Làm sao có thể bỏ qua được. Tốt xấu gì Thủy gia của chúng ta cũng có năm cao thủ Tiên Thiên. Thử hỏi cá thế giới này, có gia tộc nào có năm cao thủ Tiên Thiên hay không? Cho dù tới chân trời góc bể, cũng phải tìm bắt được hung thủ. Lập tức triệu tập các thành viên trên mười sáu tuổi của gia tộc, có tu vị Hậu Thiên từ tầng một trở nên tới từ đường của Thủy gia.

Dù lão Đại Thủy Sâm Giang không biết kẻ nào dám khiêu chiến Thủy gia, nhưng y không thể bỏ qua được.

Thủy gia phát triển rất nhanh. Hiện tại 90% sinh ý, trên cơ bản đều tập trung ở Hồng Kong. Chỉ có 10 % là ở nước Anh. Dự định ban đâu là sau lần đấu giá kia, Thủy gia sẽ mở rộng việc buôn bán trên khắp thế giới. Nhưng buổi đấu giá còn chưa cử hành đã diễn ra việc như vậy.

Một tiếng sau, các con cháu Thủy gia trên cơ bản đều tập trung ở từ đường. Dù Thủy gia mới chỉ là gia tộc mới nổi, nhưng nhân khẩu rất thịnh vượng. Lần tập trung này đã có năm sáu chục người có tu vị từ Hậu Thiên trở lên.

Thấy con cháu của Thủy gia đã tới đông đủ, Thủy Sâm Giang gật đầu thỏa mãn. Chỉ cần không ngừng có tinh dầu thảo dược cung cấp, vậy thì không bao lâu nữa, địa vị của Thủy gia sẽ không có ai có thể rung chuyển.

- Hôn nay triệu tập mọi người tới, là vì hiện tại Thủy gia cần mọi người hỗ trợ. Các con cháu ở đây đều là tinh anh của Thủy gia. Rất nhiều người mới chỉ mười lăm, mười sáu tuổi đã có tu vị Hậu Thiên tầng năm, tầng sáu. Thủy gia của chúng ta sở dĩ có thể tu luyện nhanh hơn người khác là bởi vì chúng ta có một Dược Sư. Nhưng Dược Sư đó đã bị người khác bắt đi.

- Cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta cũng phải tìm về bằng được người Dược Sư đó. Những kẻ dám động vào Thủy gia, tuyệt đối không thể buông tha. Người Dược Sư đó không những là tương lai phát triển của Thủy gia, mà còn là hy vọng của các đời sau. Thời gian cách vụ trộm cũng chỉ là hai ba tiếng thôi, tôi yêu cầu mọi người chia ra kiểm tra nghiêm mật các bến cảng.

- Đồng thời đi liên lạc với các thế lực lớn ở Hồng Kong, cho dù người kia trốn ở chỗ nào, chúng ta cũng phải móc ra cho bằng được…

Gia chủ Thủy Sâm Giang còn chưa dứt lời, ở bên dưới đã rất kích động rồi. Lại có người dám khiêu chiến với Thủy gia. Những con cháu luyện võ ở dưới, người nào không phải là kẻ tâm cao khí ngạo. Cho nên bọn họ hận không thể đem tên khốn kiếp kia bầm thây vạn đoạn.

- Các ngươi không cần phải tìm đâu, ta tới rồi đây.

Một thanh âm lạnh lùng đột ngột vang lên trong từ đường.

## 493. Chương 401: Không Nói Đạo Lý Thì Sao?

Thanh âm đột ngột này vừa xuất hiện, rõ ràng đã cắt đứt không khí căm phẫn của con cháu Thủy gia. Trong một thời gian ngắn ngủi, một áp lực đè nén xuất hiện. Tuy nhiên đã có người phát hiện ra kẻ nói chuyện. Không biết kẻ đó đã đứng ở trong từ đường bao lâu rồi, mả không có ai để ý.

Hai mắt của Thủy Sâm Giang co rút lại. Y vừa nhìn là biết người này không dễ trêu chọc. Chỉ là nhìn hắn có chút quen quen. Đã có ba tên cao thủ Tiên Thiên và ba tên cao thủ Hậu Thiên đỉnh phong bao vây người kia lại.

- Ngươi là ai? Vì sao muốn gây sư với Thủy gia của chúng ta? Ngươi có biết ngươi đã làm gì hay không? Ngươi chết không đáng tiếc, nhưng người nhà của ngươi sẽ chịu vạ lây. Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi trả lại vị Dược Sư kia, thì một mình ngươi phụ trách là được. Người nhà của ngươi, chúng ta sẽ bỏ qua.

Mặc dù biết người này lợi hại, nhưng Thủy Sâm Giang, với tu vi Tiên Thiên tầng bốn, không để hắn vào trong mắt.

- Ta là ai? Với bản lĩnh của THủy gia các ngươi còn chưa xứng để biết ta là ai. Hôm nay ta tới đây là muốn tính sổ với các ngươi. Huynh đệ của ta bị các ngươi bắt vài năm, rồi bị bóc lột sức lao động. Hiện tại sinh cơ của cậu ấy đã gần cạn. Thủy gia các ngươi nói xem, ta sẽ báo đáp các ngươi như thế nào?

Thanh âm càng thêm lạnh lùng.

- Ngươi chính là Lâm Vân, ta đã nhìn thấy ảnh chụp của ngươi.

Thủy Sâm Hà chợt nhận ra người này. Một cảm giác lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng, khiến y không nhịn được rùng mình một cái.

Điều y không muốn nhất đã xảy ra. Không ngờ vị Dược Sư kia lại là huynh dệ của hắn.

- Ngươi chính là Lâm Vân? Ha ha, thật là buồn cười. Lâm Vân thì thế nào? Người khác sợ ngươi, nhưng Thủy gia của chúng ta không sợ ngươi. Ngươi cùng lắm chỉ là một cao thủ Tiên Thiên mà thôi. Ngươi có biết Thủy gia có bao nhiêu cao thủ Tiên Thiên hay không? Vây quanh ngươi đã có ba người rồi. Còn hai cao thủ Tiên Thiên tầng bốn ở ngoài nữa chứ.

- Ta đề nghị ngươi vẫn là nghe theo bác của ta, trả lại người Dược Sư kia. Cho dù người đó là huynh đệ của người, Thủy gia ta muốn là được. Chúng ta không giảng đạo lý đó, ngươi làm gì được? Bác cả, để cho cháu xử lý tên tiểu tử này. Sau đó bắt cả nhà hắn, xử lý từng người một trước mặt hắn, xem hắn làm gì được.

Nói chuyện là một người nam tử tuổi hơn ba mươi.

Người này tên là Thủy Cường, là một trong ba cao thủ Tiên Thiên bao vây Lâm Vân. Tu vị của y đã Tiên Thiên tầng ba.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, chỉ nhìn thấy hắn vung tay lên một cái. Thủy Cương bỗng nhiên bị bay lên. Một cao thủ Tiên Thiên tầng ba vô duyên vô cớ bị treo lên, thậm chí còn bất động trên đó, tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Thần sắc của Thủy Cường đã đầy vẻ kinh hoàng. Y không biết vì sao mình lại bị như vậy, cũng không thể nhúc nhích được.

- Không giảng đạo lý à, thói quen tốt đấy. Vậy thì ta cũng không giảng đạo lý. Muốn giết cả nhà ta? Đoán chừng ngươi không cơ hội này.

Lâm Vân mỉm cười nói.

Một ngọn Tử Hỏa xuất hiện ở lòng bàn chân của Thủy Cường, rồi chậm rãi đốt lên. Tốc độ rất là chậm. Thủy Cường thì như một pho tượng vậy, Tử Hỏa dần ăn mòn cơ thể của y, từ chân rồi tới tay.

Thủy Cường chỉ có thể há hốc mồm, không thể kêu lên được. Trong mắt y chỉ còn sự sợ hãi cực độ. Trơ mắt nhìn cơ thể của mình bị đốt thành hư vô. Một chiêu một thức còn chưa ra được, thống khổ cũng không thể nói thành lời.

Một trận gió thổi qua. Thủy Cường liền biến mất vô tung vô ảnh. Cả quá trình mọi người ở đây đều nhìn rõ.

Một cao thủ Tiên Thiên tầng ba rõ ràng không có năng lực đề kháng nào, liền bị chết ngay lập tức như vậy.

Trong từ đường, chỉ vang lên tiếng hít thở khó khăn.

- Ta liều mạng với ngươi.

Một lúc lâu sau, Thủy Sâm Hồ mới phản ứng. Con trai của y rõ ràng bị thiêu rụi ở trước mắt y.

Thấy Thủy Sâm Hồ giận dữ lao về phía mình, Lâm Vân chỉ hừ lạnh một tiếng. Hắn không còn hứng thú để chơi trò đe dọa nữa. Hai tay vung lên, Thủy Sâm Hồ cùng hai tên cao thủ Tiên Thiên, ba tên cao thủ Hậu Thiên viên mãn bao quanh hắn, trong nháy mắt đều biến thành tro bụi, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Trong phòng chỉ còn lại một ít tro bụi bị gió thổi.

Tất cả mọi người trong từ đường Thủy gia đều ngây dại. Cái gì gọi là chênh lệch? Đây mới gọi là chênh lệch. Cao thủ Tiên Thiên? Trước mặt tên Sát Thần này cao thủ Tiên Thiên còn không bằng một con kiến.

Buồn cười Thủy gia của bọn họ còn tưởng rằng có năm cao thủ Tiên Thiên, là có thể hoành hành khắp thiên hạ. Đảo mắt đã biến mất bốn cao thủ Tiên Thiên, thậm chí ngay cả góc áo của người ta cũng không chạm tới. Nói chính xác, người kia chỉ cần thổi nhẹ một hơi, các cao thủ Thủy gia đều tan thành mây khói.

Không có đổ máu, nhưng còn khủng bố hơn đổ máu gấp bao nhiêu lần. Thủy Sâm Giang chỉ muốn khóc lớn một trận, tại sao Thủy gia lại đắc tội với tên Sát Thần như vậy chứ?

- Tiền bối, tôi biết Thủy gia của chúng tôi kém tiền bối quá xa. Nhưng không thể chết không nhắm mắt. Tôi biết ngài sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào của Thủy gia. Tôi chỉ muốn biết, tên Dược Sư kia có thực sự là huynh đệ của tiền bối hay không? Hay là tiền bối chỉ lấy cớ?

Thủy Sâm Giang chợt già đi rất nhiều.

Nếu kém đối thủ một ít, y có thể liều mạng. Nhưng chênh lệch lớn như vậy, liều mạng thì cũng có giải quyết được gì đâu.

Tên Lâm Vân kia chắc đã không còn quanh quẩn trong Tiên Thiên và Hậu Thiên rồi. Một người luyện võ có thể tiện tay phóng ra lửa, thậm chí đi tới đi lui mà không ai biết sao? Có lẽ hắn đã thuộc về cảnh giới thần tiên rồi.

Bỗng nhiên Thủy Sâm Giang cảm thấy y không thích hợp với vị trí gia chủ. Để cho Lão Nhị Thủy Sâm Hà làm thì thích hợp hơn. Bởi vì y không có cái nhìn xa như lão Nhị. Lão Nhị đã sớm nhắc nhở y, không nên quá cao điều, đắc tôi với Lâm gia. Vì mình bỏ ngoài tai mà mới dẫn tới kết quả như vậy. Thủy gia cuối cùng là bị diệt trong tay người kia.

- Ta cần gì phải kiếm cớ để tiêu diệt Thủy gia các ngươi? Cho dù Thủy gia cuẩ các ngươi thu hết thảo dược trên Địa Cầu, cũng không liên quan gì tới ta. Nhưng Từ Vinh là huynh đệ của ta. Cậu ấy có bệnh mà các người rõ ràng còn bắt buộc cậu ấy vất vả làm việc. May là ta đến, nếu chứ Từ Vinh quay về đây báo thù, cậu ấy sẽ diệt cả Thủy gia, không để sót một con kiến.

- Mà Thủy gia của các ngươi cũng không phải là thức tốt gì. Ta chỉ nghe nói tới tiếng xấu của các ngươi, chứ chưa từng nghe thấy ai khen ngợi. Phỏng chừng ở Hồng Kong đã làm nhiều việc khiến nhiều người công phẫn. Tuy nhiên, ta không hứng thú với những việc đó, ta tới đây chỉ vì báo thú cho huynh đệ.

Lâm Vân lạnh lùng nói, rồi chậm rãi giơ tay lên.

Thủy Sâm Giang nghe Lâm Vân nói vậy, nhìn lướt qua con cháu Thủy gia ở dưới một lát, rồi nhắm mặt lại.

## 494. Chương 402: Thủy Gia Diệt Vong

Những người tham gia buổi đấu giá đã đợi cả một ngày rồi, nhưng vẫn không thấy tin tức gì từ Thủy gia. Mãi đến khi truyền thông thông báo mấy chục người của Thủy gia tham gia cuộc họp gia tộc ở từ đường biến mất một cách kỳ quái. Thì mọi người mới biết Thủy gia gặp phiền toái.

Dù đã có sự tham gia của cánh sát, thậm chí còn quy kết đây là một vụ bắt cóc với quy mô lớn. Nhưng những võ giả cổ võ, ai cũng hiểu Thủy gia đã gặp bất trắc. Muốn nói là đồng loạt bị bắt cóc, thì chỉ là trò cười mà thôi.

Chuyện này đã quá rõ ràng rồi. Không tên nào ngu ngốc lại bắt cóc tới vài chục người. Cho dù muốn bắt cóc cùng lắm chỉ bắt vài người. Mấy chục người đồng thời mất tích, nhất định là có cừu gia tới cửa, sau đó tiêu diệt Thủy gia.

Tất cả thế gia cổ võ của Hồng Kong đều chấn kinh. Một gia tộc có năm cao thủ Tiên Thiên, vài chục cao thủ Hậu Thiên, nói diệt là diệt, người kia là ai mà có thực lực lớn như vậy?

Dù không nói rõ, nhưng vẫn có rất nhiều người đang suy đoán là ai làm. Có thể vô thanh vô tức giết nhiều cao thủ như vậy, ngoại trừ người đã tiêu diệt Hắc Thủ Băng Đao kia, còn có thể là ai nữa?

Cây to đón gió.nhưng cây còn chưa to, đã đón gió. Cũng không phải là đón gió, mà là tự tìm cái chết.

Mấy năm nay Thủy gia đang yên đang lành, thế lực cũng dần dần phát triển. Nhưng vừa để lộ tin tức có Dược Sư cái, đã gặp phải đả kích thê thảm như vậy, xem ra làm người vẫn nên an phận thì tốt hơn. Có Dược Sư rồi, thế mà vẫn công khai tổ chức cuộc đấu giá. Kiêu ngạo như vậy, không khiến người khác để ý mới là lạ.

Lâm Vân của Yên Kinh cũng rất kiêu ngạo. Cũng có rất nhiều người để ý. Thậm chí trong đó có cả tổ chức sát thủ Hắc Thủ Băng Đao. Nhưng hiện tại Hắc Thủ Băng Đao ở chỗ nào? Lâm Vân thì vẫn sống tốt đó thôi.

Kiêu ngạo, cũng phải cần tiền vốn.

Tường đổ, mọi người đều đẩy. Thủy gia ở Hồng Kong kiêu ngạo đã lâu, là một thế lực không người nào dám đắc tội. Nhưng Thủy gia trải qua chuyện này, tinh anh bị mất hết, đã sụp đổ không thể gượng dậy nổi.

Không nói những cừu nhân của Thủy gia đều tìm tới cửa. Ngay cả những gia tộc hoặc thế lực lớn bị lừa tới buổi đấu giá, cũng đều bỏ đá xuống giếng. Trong vòng một đêm, Thủy gia đã sụp đổ. Mà ngay cả con cháu Thủy gia ở nước Anh cũng chịu chung số phận.

Cuối cùng, còn dư lại vài người của Thủy gia, nghe nói đã chạy trốn về Hàn Quốc. Nhưng đã không còn ai quan tâm tới bọn chúng. Lâm Vân đương nhiên càng không để ý.

Sở dĩ hắn tiêu diệt tất cả những người ở từ đường và ở nước Anh, là bởi vì hắn biết, cho dù Từ Vinh có hồi phục, cũng không đánh được các cao thủ Tiên Thiên. Còn không bằng tiêu diệt bọn chúng trước.

Những người Thủy gia còn lại, nếu không có cao thủ Tiên Thiên chống đỡ, Lâm Vân không tin bọn chúng có thể phát triển lại.Sự thật chứng minh những điều Lâm Vân nghĩ là đúng. Quả nhiên Thủy gia rất nhanh xóa tên khỏi lịch sử. Chỉ là công pháp Địa Hổ của bọn họ không biết thất lạc ở nơi nào.

…

Phải mất ba ngày sau Từ Vinh mới tỉnh. Lâm Vân để cho cậu ta sống ở căn nhà thuộc khu biệt thự. Dù Từ Vinh vẫn chưa khôi phục lại trí nhớ, nhưng sinh cơ của cậu ta đã dần được củng cố.

Đan dược của Lâm Vân đương nhiên không có hàng kém. Loại nào cũng là đỉnh cấp trong đỉnh cấp. Dù thân thế của Từ Vinh đã chuyển sang tốt đẹp, nhưng linh hồn của cậu ta đã bị thương tổn. Không có cách nào khôi phục lại trí nhớ.

Muốn khôi phục lại trí nhớ của Từ Vinh, nhất định phải phục hồi linh hồn của cậu ta trước. Tuy Lâm Vân đã tu luyện tới ba sao màu bạc, tương đương với tu vị Hóa Thần. Nhưng hắn chưa có khả năng khôi phục lại linh hồn.

May mà hắn có thẻ ngọc dạy cách luyện đan tốt nhất. Lâm Vân tìm được một loại đan dược là Tụ Hồn Đan. Một số thảo dược để luyện chế Tụ Hồn Đan, Lâm Vân đều có, chỉ còn thiếu dược liệu chính mà thôi.

Dược liệu chính của Tụ Hồn Đan là cây Sinh Hồn Hoa. Loại thảo dược này, một năm mới trưởng thành một cây. Nhưng thời gian trưởng thành quá ngắn, chỉ có một phút mà thôi. Nó không như các loại thảo dược khác, có thể đào lên sau đó bào chế.

Sinh Hồn Hoa vừa mới trưởng thành phải lập tức hái, lập tức luyện thành thuốc. Cho nên luyện chế Tụ Hồn Đan không khó khăn. Mà khó khăn ở chỗ kiếm được Sinh Hồn Hoa. Nếu không lập tức hái Sinh Hồn khi nó trưởng thành, thì nó sẽ trở nên héo rũ. Phải đợi thêm một năm để hái.

- Anh định đi tìm Sinh Hồn Hoa à?

Người biết thân phận của Từ Vinh, chỉ có một mình Vũ Tích. Lâm Vân không giấu diếm nàng. Hắn cũng nói việc để luyện chế Tụ Hồn Đan, phải cần có Sinh Hồn Hoa.

- Ừ, anh muốn dẫn theo cả cậu ta nữa. Để khi tìm được Sinh Hồn Hoa, anh sẽ luyện thuốc luôn, cho cậu ta uống. Phải chữa khỏi bệnh mất trí nhớ cho cậu ấy, anh mới đưa cậu ấy về đại lục Thiên Hồng được.

Dù không biết Từ Vinh vì sao tới dược đây, nhưng Lâm Vân cho rằng việc này khẳng định có liên quan tới mình.

- Anh dẫn theo cả anh ấy đi tìm thuốc à? Vậy lúc anh tìm thảo dược, thì anh ấy làm gì?

Vũ Tích khó hiểu hỏi.

- Vũ Tích, em quên anh có Sơn Hà Đồ rồi sao? Dù hiện tại, không gian bên trong đó không lớn, nhưng nó vẫn là một thế giới. Anh đã trồng một số thảo dược ở trong đó rồi, để Từ Vinh ở đấy, không có vấn đề gì cả.

Lâm Vân tính toán bỏ Từ Vinh vào trong Sơn Hà Đồ.

- Cho dù vậy, cũng phải có người chiếu cố anh ấy chứ. Sao có thể bỏ đói anh ấy nhiều ngày được. Huống hồ sức khỏe của anh ấy còn rất yếu. Anh để anh ấy ở lại Yên Kinh vẫn tốt hơn.

Điều Vũ Tích lo lắng không phải là không có đạo lý. Một khi Lâm Vân đi ra ngoài tìm kiếm, hoặc là tập trung luyện công, bế quan vài ngày là chuyện bình thương.

Lâm Vân trầm tư một lát. Hắn cũng thấy Vũ Tích nói không sai. Cuối cùng vẫn là nghe lời của vợ, để Từ Vinh ở lại Yên Kinh, tạm biệt Nhược Sương và Vũ Tích, rồi rời đi. Còn Tĩnh Như thì đang luyện công, nên hắn không quấy rầy.

Sinh Hồn Hoa bình thường đều mọc ở những nơi lưng chừng núi. Lâm Vân biết được điều này từ thẻ ngọc luyện đan. Thần Nông Giá là địa điểm tốt nhất để tìm kiếm, nhưng nơi đó đã bị người Kỷ Minh phá tan hoang không còn. Nên đành phải thay đổi kế hoạch.

Sinh Hồn Hoa là loài thực vật có sức chịu đựng rất kém. Chỉ cần tạp âm quá lớn, cũng khiến nó bị chết rồi. Cho nên Sinh Hồn Hoa cũng có tên khác là Hàm Tu Hoa, có ý là loại thảo dược này rất mẫn cảm.

Lâm Vân đã đi qua dãy núi Vân Quý, hoàn cảnh ở nơi đó không thích hợp cho Sinh Hồn Hoa sinh trưởng.

Cho nên Lâm Vân lựa chọn đi ới dãy núi Hoành Đoạn. Núi non ở chỗ đó trùng điệp bất tận, dân cư thì thưa thớt. Cái tên Dịch Hổ mà hắn đã giết, hình như ẩn cư ở đâu đó thuộc phía nam dãy núi Hoành Đoạn thì phải.

## 495. Chương 403: Cực Lam Hắc Kim

Dãy núi Hoành Đoạn nằm ở phía đông nam cao nguyên Thanh Tạng. Nó nằm trong lãnh thổ của các tỉnh Tứ Xuyên, Vân Nam và miền đông Khu tự trị Tây Tạng. Phần kết thúc phía nam của dãy núi tạo thành biên giới giữa Myanma và Hoa Quốc. Là dãy núi dài nhất, rộng nhất chạy theo hướng bắc-nam tại Hoa Quốc.

 Một nơi như vậy khá thích hợp cho Sinh Hồn Hoa sinh trưởng. Nhưng một số khu vực ở đây đã được xây dựng khu du lịch sinh thái, nên khách du lịch tới đây không ít.

 Phạm vi của dãy núi Hoành Đoạn rất lớn, Lâm Vân lựa chọn tìm kiếm ở núi Cung Lai.

 Lâm Vân biết việc tìm kiếm Sinh Hồn Hoa rất khó khăn. Nên hắn đã chuẩn bị tìm kiếm trong một thời gian dài.

 Ở trong dãy núi Hoành Đoạn một thời gian, ban ngày thì tìm kiếm Sinh Hồn Hoa. Buổi tối thì học tập luyện đan. Hắn mang theo rất nhiều thảo dược, thậm chí còn tính bằng tấn. Cho dù phần lớn là thảo dược cấp thấp. Nhưng cũng đủ cho Lâm Vân nghiên cứu luyện đan.

 Ngoài những thẻ ngọc dạy luyện đan thông thường, Lâm Vân còn có cái thẻ ngọc day luyện đan tìm được núi tuyết Misimi. Hắn tin rằng cái thẻ ngọc này không hề đơn giản. Dù trước mắt hắn còn chưa xác định được thẻ ngọc đó thuộc cấp bậc gì, nhưng chỉ riêng mấy đan quyết dạy khai lò và đóng lò luyện đan, là biết nó không phải bình thường.

 Một tháng sau, tuy Lâm Vân vẫn không tìm thấy Sinh Hồn Hoa, nhưng khả năng luyện đan của hắn tiến triển rất nhanh.

 Rất nhiều tài liệu bên trong giới chỉ, đã được Lâm Vân luyện thành đan dược. Cho dù toàn là đan dược cấp thấp, nhưng vẫn có tác dụng rất lớn với các tu sĩ ở tầng dưới.

 Tài liệu dần dần giảm bớt, không gian trong giới chỉ cũng thông thoáng hơn.

 Lâm Vân cũng phát hiện ra một điều, vì sao khi vừa mới nhìn thấy viên đá màu đen trong tay của tu sĩ Hóa Thần kia, hắn lại có một cảm giác quen thuộc như vậy. Hóa ra khí tức của nó giống như với tảng đá to bằng quả bóng rổ mà hắn kiếm được trên tàu hải tặc.

 Nhưng hắn lại có cảm giác hai viên đá này tương khắc nhau. Cảm giác rất là quái dị.

 Lâm Vân lấy hai viên đá đó ra rồi đặt ở hai lòng bàn tay. Lâm Vân muốn kiểm tra xem, rốt cuộc chúng khác nhau ở chỗ nào. Thì bỗng nhiên dị biến xuất hiện.

 Viên đá màu đen rõ ràng phát ra một thứ ánh sáng đen kịt, giống như màu đen của mực vậy. Còn viên đá to bằng quả bóng rổ lại phát ra ánh sáng màu lam. Ánh sáng phát ra từ hai viên đá nhưng muốn hợp thành với nhau vậy.

 Lâm Vân thấy thế liền kinh hãi. Hắn thật không ngờ, hai viên đá kiếm được hai nơi khác nhau, vừa lấy ra đã có phản ứng như vậy. Điều này không khác gì phản ứng hóa học. Bình thường khi để riêng hai viên, hắn không cảm thấy linh lực hay linh khí phát ra từ chúng. Vậy mà hiện tại linh lực lại ba động mãnh liệt như vậy.

 Lâm Vân rất hiếu kỳ, liền để hai viên đá lại gần nhau. Khi hai viên đó chậm rãi tới gần, vang lên một tiếng nổ. Hai màu sáng đen và xanh tỏa ra xung quanh, rồi bao phủ khắp người Lâm Vân.

 Cảm giác nóng lạnh này khiến cho Lâm Vân rất kinh ngạc. Một tay thì như bị đông lại, một tay thì như bị thiêu cháy. Cảm giác cực lạnh và cực nóng càng ngày càng rõ ràng. Dần dần khiến cho Lâm Vân không chịu nổi.

 Lâm Vân hoảng hốt, vội vàng ném hai viên đá đó đi.

 Dù đã ném hai viên đá đi, nhưng cảm giác nóng lạnh khủng bố đó vẫn còn. Chỗ hang động mà Lâm Vân đang ngồi, bị khí tức nóng lạnh kia ăn mòn rồi lõm xuống.

 Chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Vân trừng mắt nhìn ánh sáng vờn quanh từ hai viên đá.

 Nửa tiếng sau, mấy tiếng nổ vang lên, hai thứ ánh sáng kia cũng dần dần biến mất. Vài viên Dạ Minh Châu mà Lâm Vân dùng để chiếu sáng, đã bị vỡ nát thành cám vụn. Lâm Vân mở đèn mỏ ra xem. Thì thấy có một viên khoáng thạch to bằng quả trứng ngỗng ở dưới mặt đất. Bên trong khoáng thách lúc ẩn lúc hiện một cỗ khí tức mạnh mẽ.

 Lâm Vân cầm viên khoáng thạch lên nhìn. Viên khoáng thạch có màu đen kịt, xung quanh là những sợi màu lam.

 Vì sao lại biến thành như vậy? Lâm Vân không thể giải thích nổi. Cầm viên đá trong tay, Lâm Vân có cảm giác rất quái dị, lúc thì nóng, lúc thì lạnh.

 Chẳng lẽ đây chính là Cực Lam Hắc Kim? Lâm Vân hít vào một hơi. Trên cái thẻ ngọc kia có giới thiệu, Cực Lam Hắc Kim đứng thứ ba trong hai mươi bảy loại kỳ bảo. Có thể ngộ chứ không thể cầu.

 Bởi vì điều kiện để hình thành Cực Lam Hắc Kim rất khắc nghiệt. Chẳng những phải tìm được Cực Lam Tinh, còn phải tìm Cực Hắc Tinh. Mà hai tài liệu đó đều rất thưa thớt. Đều thuộc hai mươi bảy kỳ bảo của giới Tu Chân. Một thứ đã khó tìm rồi, nói gì tới hai thứ.

 Hơn nữa, yêu cầu Cực Lam Tinh phải to hơn Cực Hắc Tinh, nếu không hai vật đó để gần nhau, sẽ không hình thành Cực Lam Hắc Kim.

 Huống hồ còn nghe nói, khoáng thạch Cực Lam Tinh và Cực Hắc Tinh thường không xuất hiện ở cùng một hành tinh. Từ đó đủ biết, Cực Lam Hắc Kim trân quý như thế nào. Cho dù tu sĩ nào cũng biết về nó, nhưng còn chưa nghe thấy ai sở hữu được Cực Lam Hắc Kim.

 Lâm Vân trong lúc vô ý có được loại kỳ quáng này, trong lòng hưng phấn khó mà át chế. Xem ra hai viên đá mà mình tìm được đúng là Cực Lam Tinh và Cực Hắc Tinh rồi.

 Tác dụng của Cực Lam Hắc Kim, Lâm Vân đã tình cờ đọc được trong ngọc giản luyện khí mà Thẩm Uyên đưa cho hắn. Đây là tài liệu quan trọng để luyện chế pháp bảo ‘Phệ Hồn Thương’. Còn có một tài liệu là đá Nham Dung. Tuy Lâm Vân không có thứ đá đó, nhưng hắn có thể dùng Thiên Diễm Tinh Kim để thay thế.

 Nghĩ tới việc sắp có một pháp bảo tiện tay, Lâm Vân rất chờ mong. Hắn liền cẩn thận thu Cực Lam Hắc Kim vào trong giới chỉ. Hắn không vội luyện chế pháp bảo luôn, bởi vì kiến thức về luyện khí của hắn còn rất kém. Cần phải một thời gian học tập và nghiên cứu thì mới được.

 Hai tháng tiếp theo, Lâm Vân tập trnug tìm kiếm Sinh Hồn Hoa và học tập luyện đan, luyện khí. Dù học luyện đan và luyện khí cần rất nhiều tài liệu, nhưng rất may Lâm Vân đã kiếm đủ ở Vạn Bảo Các.

 Pháp bảo phi hành lấy được của tu sĩ Nguyên Anh ở tổng bộ Kỷ Minh, đã bị Lâm Vân luyện hóa. Quả nhiên đây là một pháp bảo du hành trong vũ trụ. Nhưng tốc độ của nó vẫn không khiến Lâm Vân hài lòng.

 Cho dù tốc độ của nó đã nhanh hơn tốc độ ánh sáng mấy lần, nhưng để dùng du hành trong vũ trụ, thì vẫn chưa đủ nhanh. Không biết pháp bảo phi hành của tu sĩ Hóa Thần kia như thế nào.

 Pháp khí Tinh Đồ đã được Lâm Vân nghiên cứu rất nhiều lần. Dù không xác định chính xác Thiên Hồng là hành tinh nào, nhưng Lâm Vân chú ý tới một hành tinh có màu hồng. Không biết đó có phải là đại lục Thiên Hồng hay không? Còn một điều khiến Lâm Vân thất vọng, đó là không nhìn thấy vị trí của Địa Cầu trên Tinh Đồ. Những tên Kỷ Minh kia tìm được Địa Cầu, hoàn toàn là dựa vào may mắn.

 Mặc kệ hành tinh màu hồng kia có phải là hành tinh Thiên Hồng hay không, Lâm Vân vẫn quyết định tới đó xem. Nhưng làm sao để tới đó là cả một vấn đề. Không thể đi trực tiếp từ Địa Cầu tới đó được. Bởi vì trên Tinh Đồ không có tọa độ của Địa Cầu.

## 496. Chương 404: Tiếng Súng Trong Rừng

Lâm Vân lại nghĩ tới truyền tống trận đưa mấy người Vũ Tích tới cái cung điện kia. Chỗ đó chắc chắn có trên Tinh Đồ. Cho nên không phải quá lo lắng. Hiện tại là tập trung chữa trị cho Từ Vinh, sau đó dẫn theo Từ Vinh đi tìm đại lục Thiên Hồng.

 Tuy đã ba tháng rồi, vẫn không tìm được Sinh Hồn Hoa, nhưng Lâm Vân không quá sốt ruột. Hàng ngày hắn và Vũ Tích đều nói chuyện điện thoại. Tình hình sức khỏe của Từ Vinh vẫn rất tốt.

 Vũ Tích nói rằng, nếu không có đan dược, Từ Vinh vẫn có thể chậm rãi nhớ lại những chuyện trước kia. Ít nhất, hiện tại Từ Vinh đã khôi phục thần trí. Trước kia cậu ta toàn làm việc theo bản năng, nhưng giờ thì có thể học tập những điều mới rồi.

 Lâm Vân nghe thấy vậy thì càng yên tâm. Chỉ là đã qua nhiều năm rồi, không biết vợ của Từ Vinh có sao không? Cả Thanh Thanh nữa, nàng có lo lắng cho mình không?

 Hôm nay cũng như mọi hôm, Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra cẩn thận từng ngõ ngách. Để tìm ra Sinh Hồn Hoa phải rất cẩn thận. Cho nên hắn đều tập trung thần thức trong phạm vị hai trăm mét, để nhìn rõ hơn.

 - Đoàng đoàng.

 Bỗng nhiên có tiếng súng vang lên. Lâm Vân hơi ngạc niên, một khu vực ở sâu trong núi như vậy, sao lại có tiếng súng được nhỉ? Lâm Vân liền mở rộng thần thức ra ngoài, thì thấy có ba gã binh sĩ vừa chạy vừa nổ súng.

 Trong đó có một người bị thương rất nặng, được đồng bạn vác lên lưng, không biết sinh tử thế nào.

 Một người thì cầm súng tự động, bảo vệ cho hai người kia. Khuôn mặt của bọn họ đều lộ ra vẻ sợ hãi.

 Lâm Vân kiểm tra ở đằng sau của bọn họ, nhưng không nhìn thấy gì cả. Mà gã binh sĩ kia vẫn không ngừng nổ súng vào không trung.

 Chuyện gì vậy nhỉ? Thật là quái dị. Tên kia thừa đạn hay sao mà bắn loạn xạ lên thế? Vả lại, những người này vào đây làm gì?

 Những chuyện như vậy, bình thường Lâm Vân sẽ không quan tâm. Nhưng tên binh lính kia không ngừng nổ súng, khiến hắn rất tức giận. Phải biết rằng, Sinh Hồn Hoa sợ nhất là ồn ào. Nếu xung quanh đó có một cây, thì chả phải làm hỏng sao?

 Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền đi lên ngăn cản người lính cầm súng kia.

 - Cậu thừa đạn hay sao mà cứ bắn linh tinh vậy?

 Lâm Vân trách móc hỏi.

 - A, anh là ai? Là khách du lịch à? Mau chạy đi, chỗ này có tà vật.

 Người binh lính bị Lâm Vân ngăn cản, hơi sững sờ, đảo mắt đã kêu Lâm Vân rời khỏi đây.

 Lâm Vân nhướn mày, nhìn vẻ mê man và sợ hãi của hai người, là biết bọn họ bị thứ gì làm cho kinh hãi, tinh thần mới rơi vào trạng thái khẩn trương như vậy.

 Lâm Vân liền khẽ vươn tay, có hai tia sáng chui vào óc của hai người. Hai người lính kia chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái, hai người rùng mình một cái, đã bình tĩnh lại.

 - Thiết Tử, cậu chạy trước đi, rồi gọi điện thoại cầu cứu. Điện thoại của tôi đã bị mất rồi.

 Người binh lính cầm súng vừa mới tỉnh táo, định lấy điện thoại ra gọi, nhưng phát hiện điện thoại của mình đã mất.

 - Điện thoại của mình cũng bị mất.

 Người binh lính cõng theo đồng bạn buông đồng bạn xuống rồi nói.

 - Ủa, sao anh lại ở chỗ này? Anh là khách du lịch à? Mau chạy đi, chỗ này xuất hiện tà vật. Nhưng trước khi đi, anh có thể cho tôi mượn điện thoại được không?

 Binh lính kia rõ ràng lặp lại những lời đã hỏi Lâm Vân lúc này.

 Lâm Vân mỉm cười nói:

 - Vậy thì xin lỗi rồi, điện thoại của tôi không cho người khác mượn được. Tôi sẽ không nói nguyên nhân trong đó. Huống hồ, cho dù hai người gọi điện thoại cầu cứu thì sao chứ? Cũng phải mất vài tiếng thì trực thăng mới tới được nơi này. Đến lúc đó, thì không phải đã muộn sao?

 Hai người lính kia sững sờ. Không ngờ người thanh niên này lại keo kiệt như vậy. Mượn điện thoại dùng một lát cũng không cho mượn.

 - Tiểu tử, vậy thì tôi xin lỗi trước. Tôi không muốn đánh cậu đâu, nhưng vì cần dùng điện thoại, tôi đành phải làm vậy.

 Binh sĩ tên Thiết Tử kia nói xong, liền đánh về phía Lâm Vân.

 - Thiết Tử, nhẹ tay thôi. Chỉ cần khống chế, mượn điện thoại của hắn là được.

 Người binh sĩ kia thấy Thiết Tử đã lao tới, sợ bạn của mình làm người du khách này bị thương, đành lên tiếng nhắc nhở.

 Lâm Vân mỉm cười, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Thiết Tử còn chưa tới gần hắn, đã đột nhiên ngã sang một bên. Giống như y cố tình ngã xuống đó vậy. Không hề có một tác động nào.

 - Cái gì thế?

 Thiết Tử bò lên, nhìn thoáng qua Lâm Vân, lại vung chân đá về phía hắn.

 Lâm Vân vẫn đứng im như vậy. Mắt thấy một cước kia sắp đá trúng hắn. Khóe miệng của Thiết Tử hơi nhếch. Ai bảo không cho ta mượn điện thoại.

 Bùn đất bay tán loạn, một tiếng A vang lên. Thiết Tử đau đớn ôm chân của mình. Rõ ràng đã sắp đá trúng người kia, vậy mà lại vô duyên vô đá trúng vào một tảng đá bên cạnh. Mà người kia vẫn đứng đó, không bị ảnh hưởng gì cả. Hai lần đánh hụt, khiến Thiết Tử đã giận dữ. Y gầm lên một tiếng, muốn tấn công lần thứ ba.

 - Thiết Tử, dừng tay.

 Người binh sĩ đứng bên cạnh tên là Thập Bàng này đã nhận ra Lâm Vân không phải là người bình thường. Nếu như một lần, còn có thể nghĩ là Thiết Tử đen đủi. Nhưng liên tục hai lần, hơn nữa đều những sai lầm khó có khả năng. Thì ai cũng hiểu sai lầm của Thiết Tử có liên quan tới người này.

 Trong vùng núi sâu như vậy mà vẫn dám đi dạo một mình, hiện tại nhớ tới mới thấy quái dị. Thiết Tử thu chân, y cũng nhận ra là có vấn đề.

 - Chúng tôi đang chấp hành nhiệm vụ ở trong này. Tôi tên là Thập Bàng, đây là hai người đồng đội của tôi Thiết Tử và Vương Quý. Bởi vì lúc thi hành nhiệm vụ xảy ra vấn đề, có ba người đã bị nhốt ở trong khe núi. Cho nên chúng tôi phải nhanh đi ra ngoài để xin viện trợ. Tôi không quan tâm anh là ai, tôi chỉ mượn điện thoại của anh dùng một lát mà tôi.

 Binh lính tên là Thập Phương nói.

 Lâm Vân cười một tiếng:

 - Cho dù tôi có cho các cậu mượn điện thoại, cũng không còn kịp rồi. Nếu như nhất định phải cứu người, thì để tôi gọi điện thoại giúp. Chứ mượn điện thoại thì không được.

 Lâm Vân đương nhiên không muốn mấy người này mượn điện thoại. Bởi vì điện thoại đó là của vợ hắn, Vũ Tích. Nó chỉ qua tay hắn và vợ, còn là công cụ do đích thân hắn làm.

 - À…

 Thập Phương thật không ngờ mình đã nói như vậy rồi, người này vẫn không cho mượn điện thoại. Nhưng y làm sao có thể nói số điện thoại của tổ chức cho người này được. Tổ chức của bọn họ không giống như Long Ảnh, có thể mang đi tuyên truyền khắp nơi.

 Long Ảnh là bộ đội đặc công quốc tế. Được tuyên truyền ra ngoài để tạo cho người dân một cảm giác an toàn. Long Ảnh càng lợi hại, danh tiếng của quốc gia càng lớn.

 Nhưng tổ chức đặc công của y không phải là tổ chức quốc tế, là tổ chức đặc công chân chính của quốc gia. Mọi nhiệm vụ đều phải giữ bí mật. Chứ không thể rêu rao như Long Ảnh được.

 - Không được à? Không được thì thôi, đừng nói là tôi không giúp các cậu đấy.

 Lâm Vân nói xong, thử phóng thần thức ra ngoài. Hắn muốn nhìn xem đám người này gặp khó khăn gì.

## 497. Chương 405(1): Miêu Di Gặp Nạn

- Xin lỗi rồi. Mọi nhiệm vụ của chúng tôi đều phải giữ bí mật. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng đồng đội của tôi hiện tại đang gặp nguy hiểm. Mong anh giúp một việc. Tôi chỉ có thể nói cho anh biết, đội của chúng tôi tên là Hắc Lang, một trong những bộ đội đặc công của quốc gia. Tôi nghĩ chắc anh cũng biết, một số quân đội là bí mật của quốc gia. Tôi nói tên của đội chúng tôi ra, là muốn mượn anh điện thoại.

 Thập Phương cắn răng nói.

 Dù y không muốn nói như vậy, nhưng vài người đồng đội của mình đang nguy tại sớm tối. Nếu chậm trễ một phút là nguy hiểm một phút. Chỉ là không ngờ người này lại keo kiệt như vậy.

 - Hắc Lang? Tên nghe quen quen.

 Lâm Vân trầm tư một lát. Lập tức nhớ ra, hắn cũng biết đội đặc công này.

 Đội trưởng của bọn họ không phải là Vũ Kiến sao? Nhớ ngày đó, lúc mình còn mới huấn luyện Long Ản, Thái Giang còn dẫn đội viên đối đầu với Hắc Lang của Vũ Kiến đó thôi.

 Lâm Vân cười hắc hắc nói:

 - Tôi đã từng nghe qua tên của đội đặc công các cậu rồi. Đội trưởng của các cậu vẫn là Vũ Kiến à?

 Thập Phương và Thiết Tử nghe vậy đều sững sờ. Người này làm sao lại biết Hắc Lang? Chẳng lẽ hắn cũng là người trong quân đội? Nghĩ tới thủ đoạn cao thâm của Lâm Vân, trong lòng Thập Phương rất hưng phấn. Nếu hắn là người trong quân đội, nhờ hắn hỗ trợ thì đội trưởng của họ có lẽ sẽ được cứu. Nhưng nghĩ tới nguy hiểm mà các đồng đội của mình gặp phải, chắc người này cũng không giúp được gì.

 - Xin hỏi anh là ai?

 Mặc dù biết người này không thể giúp, nhưng có thêm một người là có thêm phần sức lực.

 - Tôi là Lâm Vân.

 Lâm Vân biết Thập Phương muốn nhờ mình hỗ trợ. Cho dù cậu ta không nói, Lâm Vân cũng quyết định giúp bọn họ. Không phải vì hắn cảm thấy có lỗi khi không cho mượn điện thoại. Bởi vì Lâm Vân phát hiện một người quen trong số những người bị vây ở hòn đảo kia.

 Nếu là lúc trước, hắn cứu người đó vì hảo cảm hoặc vì hứng thú.. Nhưng hiện tại hắn không thể không cứu. Bởi vì đó chính là chị họ của Tĩnh Như, Miêu Di. Mặc dù kỳ quái vì sao Miêu Di lại ở đây, nhưng nhớ lại Tĩnh Như đã từng nói, chị họ của nàng đi ra ngoài làm nhiệm vụ vài năm rồi. Chắc cô ta đã gia nhập Hắc Lang.

 Không ngờ Hắc Lang lại tuyển con gái vào.

 Tuy nhiên tình cảnh hiện tại của Miêu Di và đồng đội của cô ta không được tốt lắm. Có sáu người, thì hai người đã bị hôn mê. Bọn họ đang chen chúc ở một hòn đảo chỉ rộng mấy mét vuông. Xung quanh hòn đảo có bò lúc nhúc những con sâu lông trông rất ghê tởm.

 Dù không biết con sâu lông kia là con gì, nhưng nhìn xương trắng xung quanh đó là biết, nhất định đã bị con sâu đó gặm hết.

 Mà ngay cả xương, đám sâu lông kia cũng không buông tha. Rất nhanh, số xương đó đã bị đám sâu gặm nốt. Có thể nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên mặt bọn họ. Trong sáu người, thì bốn người như Miêu Di mặc quần áo quân đội. Còn hai người mặc quần áo bình thường, trong đó có hai cô gái đã bị ngất.

 Mỗi khi đám sâu lông đó tới gần, thì bọn họ lại dùng súng để bắn. Hơn nữa bọn họ còn đốt một vòng lửa bảo vệ xung quanh. Nhưng vòng lửa kia đã không còn giữ được lâu nữa.

 Có thể tưởng tượng, một khi vòng lửa kia đốt hết nhiên liệu, đám sâu lông nhất định sẽ xông lên. Những người ở đó sẽ không thoát khỏi số chết. Tình hình quả thực rất khẩn cấp.

 Có điều Lâm Vân không nghĩ ra, mấy người này chạy tới một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy làm gì?

 - Anh là Lâm Vân, huấn luyện viên Lâm của Long Ảnh?

 Thập Phương lập tức kêu lên. Lâm Vân chính là người mà y sùng bái nhất. Thật không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Nếu không phải cảm giác này quá chân thực, thì y còn tưởng mình đang nằm mơ.

 - Ừ, cậu biết tôi à?

 Lâm Vân mìm cười nhìn Thập Phương. Theo tuổi của Thập Phương, lúc mình mới dạy Long Ảnh, chắc y còn chưa gia nhập Hắc Lang. Vì sao lại biết mình.

 - Sao lại không biết chứ. Cả quân khu ai mà không biết danh tiếng của anh. Anh chính là truyền kỳ mà.

 Thập Phương lộ vẻ sùng bái, ngay cả Thiết Tử cũng như vậy.

 - À, không phải cậu đang vội cứu đồng đội sao?

 Lâm Vân thấy Thập Phương hình như đã quên việc cứu người, đành lên tiếng nhắc nhở.

 - Đúng rồi, Lâm tiền bối, mong anh cứu mấy người đồng đội của tôi. Còn có năm người không thuộc đội của chúng tôi cũng bị vây trên hòn đảo nhỏ đó.

 Thập Phương vội vàng nói. Y nhớ ra lúc này không phải là lúc ái mộ.

 Lâm Vân gật đầu, xem ra đám sâu lông kia đã ăn thịt nhiều người. Lâm Vân lấy một viên đan dược đưa cho Thập Phương:

 - Cho bạn cậu uống viên thuốc này đi. Cậu ta bị trúng độc rất nặng.

 Vừa nhìn khuôn mặt xanh lét của người kia, Lâm Vân liền biết y đã trúng độc. Tuy nhiên, dù loại độc đó lợi hại, nhưng không là gì với Lâm Vân cả.

 - Chờ đồng đội của cậu tỉnh lại, các cậu có thể lựa chọn đi tới đó hoặc chờ ở đây. Tôi đi trước xem thế nào.

 Lâm Vân nói xong liền xoay người. Chỉ trong chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Thập Phương và Thiết Tử.

 Lúc này Thập Phương mới phản ứng:

 - Trời ạ, không ngờ mình có thể thấy huấn luyện viên Lâm trong truyền thuyết ở đây. Thật là may mắn mà. À, mình chưa nói vị trí cho Lâm tiền bối, thì anh ấy cứu người kiểu gì? Xong đời rồi, mình chủ quan quá.

 - A, Thập Phương, thuốc này có hiệu quẩ tốt thật. Sắc mặt của Vương Quý trở lại bình thường rồi này. Lâm tiền bối quả nhiên là lợi hại. Chỉ là không biết anh ấy làm cách nào để tìm được người?

 Thiết Tử vịn Vương Quý lên, hưng phấn nói.

 ….

 - Đội trưởng, nên làm gì bây giờ? Số nhiên liệu kia sắp hết rồi, đạn cũng không còn nhiều. Mà ba người Thập Phương kia, xem ra cũng không thể nhất thời tìm được viện trợ.

 Một tên đội viên áp chế sự kinh hoảng trong lòng, run giọng hỏi.

 Y không sợ chết, nhưng bị một đám sâu lông như vậy ăn thịt thì quá kinh khủng. Nghĩ tới thôi mà cũng nổi cả da gà rồi.

 - Trương Quang, cậu cứ tập trung ngăn cản nó đi. Được phút nào thì hay phút đấy. Một khi đám sâu lông đó vào được, chúng ta thà tự sát chứ không thể chết trong tay nó.

 Sắc mặt của Miêu Di đã trắng bệnh. Là con gái, nên cô ta còn sợ đám sâu lông hơn cả đội viên nam kia. Nhưng cô ta là đội trưởng, không thể không kìm nén sự sợ hãi, ra lệnh như vậy. Đã vô số lần, khi đám sâu tới gần, cô ta đã muốn nôn mửa một trận.

 - Nếu không được, thì chúng ta có thể nhảy vào hồ rồi bơi đi. May ra tránh được một mạng.

 Một binh lính khác run giọng nói.

 - Hừ, cậu thử nhảy xem, có ai ngăn cản cậu đâu. Nếu không phải vì những tên khốn kiếp các cậu, thì chúng ta đâu có bị vây hãm ở chỗ này? Còn khiến nhiều đồng đội bị chết oan nữa.

 Miêu Di hừ lạnh một tiếng, vừa nói xong đã không chịu nổi.

 Cái mùi của con sâu lông kia còn chán ghét hơn cái thân hình của nó. Một mùi tanh tưởi nồng nặng xông vào mũi, khiến Miêu Di phải nôn ra nước. Sắc mặt càng thêm tái nhợt.

 Người nam tử bị Miêu Di mắng kia, nhìn số sâu lông chằng chịt trong hồ, cố kiềm nén sự buồn nôn, không dám phản bác lời của Miêu Di.

## 498. Chương 405(2): Miêu Di Gặp Nạn

Lâm Vân tới gần hòn đảo, nhìn sắc mặt trắng bệch của Miêu Di, có chút buồn cười, nhưng cũng không khỏi không bội phục tâm tính của Miêu Di. So với mấy năm trước, cô ta đã thành thục hơn nhiều lắm. Nếu là mấy năm trước, chắc cô ta đã ngất đi, làm gì còn tỉnh táo để chỉ huy.

 Ngọn núi này không nhỏ, kéo dài tới tận bên trong rừng sâu. Thần thức của Lâm Vân mạnh như vậy, nhưng vẫn không phóng tới cuối ngọn núi. Nơi này có cái gì đó đã ngăn cản thần thức, chỉ có thể sử dụng trong phạm vị 20 km.

 Lâm Vân không ngờ một nơi như vậy lại có thứ ngăn cản thần thức. Hắn đã thấy một số khu vực tự nhiên có thể làm được như vậy. Nhưng chưa có nơi nào ngăn cản được thần thức của hắn. Hắn rất rõ ràng tu vị của mình. Ngay cả tu sĩ Hóa Thần cũng không thể chống đỡ được. Vậy mà thần thức của hắn lại bị ngăn cản trong một khe núi bình thường. Nơi này chắc chắn không bình thường.

 Lâm Vân bắt đầu có hứng thú với khe núi này.

 Gọi là khe núi, còn không bằng nói là một mạch nước ngầm. Xung quanh khe núi cơ hồ là vách đá. Ở cuối khe núi có một dòng sông. Dòng sông này không chiếm hết vị trí cuối của khe núi, hai bên có chỗ khoảng vài mét không bị nước đi vào

 Nhưng có thể tưởng tượng, một khi có mưa to, phạm vi đó cũng sẽ bị nước trong sông nhấn chìm.

 Dòng sông kia rộng chừng ba mươi mét, nơi hẹp nhất khoảng vài mét. Trên mặt sông có rất nhiều hòn đảo nhỏ. Mà đám người Miêu Di đang ở trên một hòn đảo nhỏ. Tuy nhiên, xung quanh hòn đảo đó có chi chít những con sâu lông.

 Thậm chí xung quanh đó vài chục mét cũng toàn là sâu lông. Kể cả hai bên bờ, đám sâu lông cũng bò lúc nhúc ở đó. Lâm Vân không biết vì sao lại có nhiều sâu lông ở đây như vậy. Cũng không biết đám người Miêu Di làm thế nào trèo được lên được hòn đảo nhỏ. Nhưng để đối phó với nhiều sâu lông như vậy, không phải đơn giản. Nhìn mấy bộ xương bị biến mất kia, không biết là đám sâu lông đã ăn hay bị nó kéo xuống dưới. Nhưng cũng biết, nếu dùng thuyền di chuyển trong con sông này, sẽ rất nhanh bị bọn sâu lông ăn sạch.

 Lâm Vân nhìn tình cảnh của mấy người kia. Cứu bọn họ rất đơn giản, nhưng Lâm Vân không muốn làm những điều quá kinh thế hãi tục. Nếu bay qua đó rồi mang bọn họ rời đi, thì hơi quá. Huống hồ hắn còn muốn thăm dò dòng sông này một lần. Mặc dù đám sâu lông kia nhiều vô số kể, nhưng nhất định phải tiêu diệt hết bọn chúng.

 Tốt nhất là có một cái thuyền. Thuyền của người khác, sâu lông có thể ăn. Nhưng thuyền Lâm Vân làm, đám sâu lông kia sao có thể ăn được. Có thuyền đi lại thì tiêu diệt đám sâu lông cũng đơn giản hơn.

 Nhìn mấy người kia, có lẽ bọn họ còn kiên trì được mười phút. Lâm Vân đi tới một bên, chém đứt vài cây đại thụ. Một tu sĩ tương đương với tu sĩ Hóa Thần, muốn luyện chế một thuyền gỗ bình thường, thì không khó khăn gì. Chứ nói gì hắn còn có Tinh Hỏa màu tím.

 Lâm Vân rất nhanh đã luyện hóa vài cây đại thụ thành những mảnh gỗ lơ lửng trên không. Những mảnh gỗ này, dưới sự khống chế của Lâm Vân đã biến thành một con thuyền nhỏ. Lâm Vân lại tạo vài trận pháp xung quanh con thuyền. Đảo mắt, Lâm Vân dùng những vật liệu gỗ bình thường, luyện chế thành một pháp khí thuyền gỗ Hạ Phẩm. Là Hạ Phẩm trong số Hạ Phẩm. Nếu không có hỏa diễm và trận pháp, có lẽ ngay cả pháp khí cũng không được tính.

 Tuy nhiên, con thuyền nhỏ mặc dù chỉ là pháp khí Hạ Phẩm, nhưng còn cứng rắn hơn thuyền bình thường mấy lần. Đây không phải là dùng ván gỗ đóng thành. Mà là dùng thủ pháp luyện khí để luyện chế.

 Con thuyền chỉ rộng hai mét, dài sáu mét, nhưng Lâm Vân thấy rất hài lòng. Ném con thuyền xuống dòng sông, rồi đạp lên. Lâm Vân đã nhìn thấy vòng lửa bảo vệ xung quanh đám người Miêu Di đã tắt. Vô số sâu lông lập tức lao tới. Dù đã không ngừng nổ súng, nhưng không thể tiêu diệt được hết đám sâu lông đó.

 Khuôn mặt mấy người này đã trắng như tờ giấy vậy. Miêu Di run rẩy, thậm chí còn muốn lấy súng tự sát. Nhưng vừa nhĩ tới cho dù tự sát, thân thể của mình vẫn không thoát khỏi miệng của đám sâu lông này. Một người bình thường kiên cường như Miêu Di, cũng không nhịn được rơi nước mắt vì sợ hãi.

 - Tôi không chịu được nữa rồi.

 Một tên nam tử kêu lên, rồi nhảy xuống sông. Y muốn dùng khả năng bơi của mình để chạy trốn.

 Nhưng y vừa rơi xuống nước, đã có vô số sâu lông bao vây y lại. Thậm chí còn nghe thấy tiếng tặc lưỡi của bọn chúng. Rất nhanh, một vũng máu đã nổi lên mặt nước. Kiểu này cho dù y không chết cũng thân tàn.

 Lâm Vân thở dài, đã không có năng lực, thì cần gì phải tới ngọn núi này làm gì cơ chứ? Nhưng hắn lại lắc đầu với suy nghĩ này của mình. Nếu ở đây có thứ giá trị với hắn, có lẽ cho dù nguy hiểm hơn, hắn cũng tới.

 Không biết đám người này tới đây làm gì. Nhưng Lâm Vân biết nơi này có thứ khiến hắn quan tâm. Nếu không tìm kiểm tra một lần, hắn sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.

 Mặc dù biết Địa Cầu không có môn phái Tu Chân gì cả, nhưng Lâm Vân biết thời viễn cổ, Địa Cầu khẳng định có rất nhiều người Tu Chân. Bằng không thì hắn đã không kiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ ở đây rồi.

 Tên nam tử nhảy xuống sông rồi bị đám sâu lông ăn sạch đã khiến những người còn lại suy sụp hoàn toàn. Thậm chí đã có sâu lông bò lên ống quần một người.

 Ngoại trừ sợ hãi ra, bọn họ chỉ cầu mong đây là một cơn ác mộng.

 - A, đám sâu lông kia lui rồi kia…

 Trương Quang bỗng nhiên phát hiện đám sâu lông giống như bị cái gì hút trở về. Ngay cả con sâu lông bám trên quần y nữa.

 Ba người còn đứng sững sờ nhìn đám sâu lông thối lui, bọn họ vẫn không dám tin tưởng. Cả ngày hôm nay bọn họ đã giết chết hàng ngàn, hàng vạn con sâu lông. Nhưng đám sâu lông kia không hề có ý lui lại. Vì sao lúc bọn chúng sắp đạt được mục tiêu thì lại bỏ qua vậy. Thật không bình thường chút nào.

 - Mọi người nhìn kia, những con sâu lâu đều bao vây một con thuyền nhỏ. Người kia là ai vậy? Hắn tới cứu chúng ta à? Tuy nhiên, người đó xong đời rồi. Chúng ta đi nhanh lên thôi. Đám sâu lông ăn xong người kia, khẳng định sẽ quay trở lại.

 Một nam tử tóc dài mặc quần áo bình thường kêu lên. Miêu Di và một người đồng đội khác mới chú ý tới con thuyền của Lâm Vân.

 Trong lòng Miêu Di thầm than một tiếng. Không biết người kia có phải hay không tới cứu mấy người mình. Nhưng có lẽ hắn không ngờ vừa mới tới đã bị đám sâu lông bao vây. Cái cảnh sâu lông ăn cả con thuyền, cô ta đã tận mắt nhìn thấy.

 Hiện tại cho dù sâu lòng đã bị người kia hấp dẫn, nhưng bọn họ chạy kiểu gì? Chẳng lẽ nhảy xuống sông tự vẫn sao? Bọn họ không dám làm vậy. Lúc trước một người không phải vừa nhảy xuống, chưa tới ba phút đã bị sâu lông ăn hết sao?

 Miêu Di cảm thấy khuôn mặt của người trên thuyền quen quen. Cho dù cách xa, nhìn không rõ ràng lắm, nhưng Miêu Di vẫn có cảm giác quen thuộc. Cô ta chỉ cầu mong người đó không phải là thân thích hoặc là bằng hữu tới cứu cô ta. Nhưng ngẫm lại, việc mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ, người trong nhà không ai biết. Chứ nói gì lần này chỉ tình cờ gặp nạn.

## 499. Chương 406(1): Sơn Hà Đồ

Lâm Vân cũng rất buồn bực. Hắn lấy một viên linh thạch Trung Phẩm ra là để bóp nát thành bụi phấn, sau đó rải bụi phấn lên trên mặt sông. Rồi dùng một ngọn Tinh Hỏa thiêu đốt. Không ngờ vừa lấy linh thạch ra, đám sâu lông kia đã không chút do dự lao về phía hắn. Lẽ nào những con sâu lông này lại thích linh thạch?

 Linh thạch đùng dể cung cấp cho linh khí hoặc là linh vật, những con sâu lông này cần linh thạch làm gì? Lâm Vân thật không nghĩ ra nguyên nhân trong đó.

 Tuy nhiên, nhớ tới thứ ngăn cản thần thức kia, Lâm Vân nghĩ bụng, nói không chừng đám sâu lông này do một tu sĩ trước kia nuôi dưỡng. Chỉ là nuôi một đám động vật cấp thấp, không có sức chiến đấu gì, lại chán ghét như vậy, chỉ tổ phí lương thực mà thôi.

 Sự công kích của đám sâu lông này cơ hồ không đáng kể gì. Cho dù số lượng của chúng rất nhiều, nhưng không hề có uy hiếp với một tu sĩ Luyện Khí Kỳ cấp thấp. Nói gì tới tu sĩ Trúc Cơ hay Hóa Thần cơ chứ.

 Thật không biết là tên tu sĩ ngu ngốc nào nuôi được con vật như vậy. Nhìn đã thấy khó chịu rồi.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, liền ném một ngọn lửa màu tím xuống nước. Đồng thời phóng tinh lực ở dưới chân. Ngọn lửa màu tím kia nhanh chóng lan rộng trên mặt sông. Dùng bột phấn của linh thạch để khiến ngọn lửa lan tới bờ sông.

 Mặt sông giống như bị trải dầu phía trên vậy. Ngọn lửa càng ngày càng lan xa, càng ngày càng nóng.

 Vô số tiếng chít chít vang lên. Đám sau lông kia lậ tức biến mất vô tung vô ảnh. Không phải là bị chết cháy, mà bị đốt thành hư vô. Kể cả đám sâu lông bò ở vách núi cũng bị đốt thành tro bụi.

 Ngọn lủa màu tím dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn cả khe núi. Chỉ cần những nơi có sâu lông, đều bị ngon lửa màu tìm đốt rụi, không bỏ sót một con.

 Ba người đứng trên đảo, trợn mắt há mồm nhìn một màn này. Ở trên mặt sông được đổ dầu khi nào vậy?

 - Không đúng, chẳng những trên mặt sông, ngay cả dưới sông cũng có lửa.

 Người nam tử tóc dài kêu lên. Hai người kia liền nhìn xuống, quả nhiên ngay cả dưới mặt sông cũng có ngọn lửa.

 - Xong rồi, ngay cả sâu lông cũng bị đốt như vậy, chúng ta làm sao có thể sống sót? Liệu có phải là do dung nhạm bộc phát hay không?

 Tên tóc dài kinh hãi nói.

 - Thà tôi bị chết cháy còn hơn là bị đám sâu lông kia ăn hết.

 Miêu Di cũng bị ngọn lửa màu tím dọa không nhẹ. Nhưng so với sự uy hiếp của sâu lông, ngọn lửa màu tím đỡ hơn nhiều.

 - Ủa, mọi người có phát hiện ra không. Nhiệt độ xung quanh tuy rất cao. Các hòn đảo nhỏ khác cũng bị đốt. Nhưng hòn đảo mà chúng ta đang đứng lại không bị sao cả.

 Trương Quang ngạc nhiên nói.

 Tên tóc dài cũng cảm giác được:

 - Đúng vậy, xem ra là do chúng ta ăn ở tốt. Trước khi đi làm nhiệm vụ, tôi còn đi chùa thắp hương khấn phật cơ mà. Đúng là thiêng thật đó.

 Tên tóc dài nói xong, tiện tay cầm băng đạn hết đạn ném ra ngoài. Băng đan vừa tiếp xúc với ngọn lửa liền biến thành hư vô.

 Ba người hít vào một hơi. Sức nóng kinh khủng thật. Khó tránh đám sâu lông kia đều biến thành tro bụi. Ngay cả băng đạn bằng thép cũng không chịu nổi. Nhiệt độ của ngọn lửa này là bao nhiêu vậy?

 Nhưng nước của con sông rõ ràng không bị đun sôi, tình cảnh thật là quỷ dị.

 - Ủa, mọi ngời nhìn xem, con thuyền nhỏ kia…

 Tên tóc dài lại kêu lên, đầy kinh ngạc.

 Xung quanh đều bị bao trùm bởi ngọn lửa màu tím, nhưng con thuyền nhỏ kia vẫn như vững vàng ở đó, không có chút sứt mẻ nào.

 - Kia là thuyền gì vậy?

 Bỗng nhiên Đùng một tiếng. Xung quanh tản ra một mùi hương kỳ quái. Đồng thời ngọn lửa màu tím cũng biến mất vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.

 Con thuyền và người kia vẫn ở đó. Chỉ là đã không thấy ngọn lửa. Đám sâu lông đông nhung nhúc cũng biến mất. Ngay cả mùi thối của chúng cũng tan biến.

 Trừ cảm giác hơi nóng mà ngọn lửa kia lưa lại, nơi đây thật giống như chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy.

 Ba người này đứng lặng tới đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Nhìn con thuyền nhỏ chậm rãi đi tới, bọn họ liền lau mồ hôi trên trán. Đến bây giờ, ba người vẫn không dám tin là thật. Đám sâu lông nhiều vô cùng vô tân, rõ ràng bị một ngọn lửa quái dị và khủng bố thiêu đốt hết. Mà thuyền nhỏ vốn tưởng rằng cũng bị đốt hủy, vẫn chậm rì rì đi tới.

 Lâm Vân nhảy đi lên hòn đảo nhỏ, thấy mấy người này vẫn còn sững sờ, liền lên tiếng:

 - Này, Miêu Di, cô không sao chứ?

 Miêu Di thở phào một cái. Hôm nay trải qua quá nhiều chuyện, khiến đầu óc của cô ta có chút tải không được. Lúc này hồi phục tinh thần mới nhìn rõ người trước mặt:

 - A, Lâm Vân, là anh?

 - Ừ, tôi còn tưởng cô sợ đến mức choáng váng?

 Lâm Vân cười cười. Hiện tại tóc tai của Miêu Di bù xù, quần áo rách rưới, đúng là có chút chật vật.

 - Sao anh lại ở chỗ này?

 Miêu Di vẫn sừng sờ nhìn Lâm Vân.

 - À, tôi tới đây hái thuốc.

 Lâm Vân trà lời.

 Hái thuốc? Miêu Di nhíu mày, lại không biết nên nói gì, chỉ nhỏ giọng nói:

 - Cảm ơn anh đã cứu mạng. Tôi còn tưởng rằng phải chết ở đây.

 Lâm Vân chưa lên tiếng, nam tử tóc dài đã đi lên chào hỏi:

 - Tôi là Trịnh Phi, cảm ơn anh đã cứu chúng tôi. Nếu không nhờ anh, chắc chúng tôi đã bị bọn sâu kia ăn sạch rồi.

 Nói xong, trong mắt của Trịnh Phi vẫn còn sự sợ hãi. Người trước mặt này thật đúng là thâm bất khả trắc. Không biết ngọn lửa màu tím quỷ dị kia có phải là do người này phóng ra hay không? Nếu đúng như vậy, thủ đoạn của hắn thật khủng bố.

 Dù rất muốn biết, nhưng Trịnh Phi cũng rất có chừng mức. Biết điều gì có thể hỏi, điều gì không thể hỏi. Nên chỉ mang theo vẻ cung kính cảm ơn Lâm Vân.

 - Trương Quang cảm ơn ơn cứu mạng.

 Trương Quang cũng rất tò mò ngọn lửa kia có phải là của Lâm Vân hay không. Nhưng nếu là của hắn, thì chắc người ta không thích bị hỏi.

 Khác với Trịnh Phi, Trương Quang biết quốc gia có một tổ chức dị năng. Cho nên cho dù khiếp sợ, nhưng y không quá bất ngờ.

 - Không phải cô làm trong ngành cảnh sát sao? Vì sao lại chạy tới Hắc Lang rồi? Đội trưởng của các cô vẫn là Vũ Kiến à?

 Lâm Vân rất kỳ quái vì sao Miêu Di lại chạy tới đội đặc công làm gì.

 Nghe thấy Lâm Vân quen biết Vũ Kiến, Trương Quang lại ngạc nhiên. Lâm Vân? Chẳng lẽ là hắn, huấn luyện viên Lâm kia? Trương Quang nghĩ tới đây liền giật mình, nhìn chăm chú về phía Lâm Vân, trong mắt còn có một tia cuồng nhiệt.

 Trong quân khu, không ai là không biết danh tiếng của Lâm Vân. Ai cũng muốn được làm thủ hạ của hắn.

 Miêu Di không tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả. Cô ta biết Lâm Vân quen Vũ Kiến. Thấy Lâm Vân hỏi, đành phải trả lời:

 - Đội trưởng Vũ Kiến đã điều đi nơi khác rồi. Đội trưởng của Hắc Lang hiện tại là tôi. Tôi vốn là thành viên nữ của đội nữ Hắc Lang. Làm đội trưởng chỉ là tạm thời hỗ trợ mà thôi.

 - Ngài có phải là Lâm tiền bối, huấn luyện viên của Long Ảnh không?

 Bây giờ Trịnh Phi mới biết những người mặc áo quân đội này là người của bộ đội đặc công Hắc Lang. Trong lòng thầm nghĩ, khó trách mấy người này có bản lĩnh như vậy. Nhưng danh tiếng của bọn họ còn kém Lâm Vân nhiều lắm.

 - Không sai.

 Lâm Vân mỉm cười. Cho dù thấy ánh mắt của Miêu Di nhìn về phía Trịnh Phi có chút địch ý, nhưng đây không phải là việc mà hắn quan tâm.

## 500. Chương 406(2): Sơn Hà Đồ

- Tiền bối tới đây tìm thảo dược phải không? Không biết tiền bối muốn tìm loại thảo dược gì? Gia đình tôi vốn làm nghề trung y gia truyền, mà tôi thì rất quen thuộc vùng này. Nói không chừng tôi lại giúp được tiền bối.

 Khi Trịnh Phi biết người này là Lâm Vân, thần sắc càng thêm kính sợ, ánh mắt còn lộ ra một tia hưng phấn khó ức chế.

 Gia đình trung y? Còn quen thuộc với vùng này nữa? Lâm Vân nghĩ ngợi, dù không ôm hy vọng gì, nhưng vẫn lấy một tờ giấy trắng, rồi vẽ phác thảo hình dáng của Sinh Hồn Hoa đưa cho Trịnh Phi.

 - Hàm Tu Hoa?

 Trinh Phi vừa nhìn tờ giấy, liền kêu lên.

 - Cậu cũng biết loại cây này à?

 Lâm Vân vội vàng hỏi. Nếu Trịnh Phi cũng nhận ra Sinh Hồn Hoa này, nói không chừng y lại biết nó mọc ở đâu.

 - Tôi có biết. Ba năm trước tôi đã nhìn thấy loại hoa này. Cây đấy mọc trong một cái động, đi thẳng về hướng này khoảng 5km thì thấy. Nhưng không biết nó còn có ở đấy hay không.

 Trinh Phi trả lời.

 Lâm Vân âm thầm cao hứng. Cho dù đã ba năm nhưng khẳng định vẫn còn Sinh Hồn Hoa ở đó. Mặc dù loại hoa này chỉ sống được một năm, nhưng nó hay mọc cùng một chỗ với nhau.

 - Tôi có thể dẫn tiền bối tới nơi đó. Tôi vẫn còn nhớ vị trí.

 Trinh Phi lập tức xung phong nhận việc.

 Lâm Vân lấy hai viên đan dược đưa cho Miêu Di. Nhìn hai người hôn mê rồi nói:

 - Cho hai người, mỗi người uống một viên.

 Bỗng nhiên có tiếng gọi từ phía xa xa:

 - Đội trưởng, mọi người không sao chứ?

 Lâm Vân nhìn thấy ba người Thập Phương chèo một cái bè gỗ đơn giản tới đây. Cho dù chỉ là mấy cái cây buộc lại, nhưng trong một thời gian ngắn, làm được như vậy cũng không đơn giản.

 Hai cô gái hôn mê vì bị trúng độc đã tỉnh lại. Lúc đầu còn ngạc nhiên, nhưng khi nghe thấy là Lâm Vân giúp đỡ, liền không còn ngạc nhiên nữa.

 Hai cô gái này, một người là đội phó của Hắc Lang, Phó Khiết. Người kia có mái tóc dài, tên là Hồ Ny. Cô gái tên Hồ Ny thuộc nhóm người của Trịnh Phi. Nhóm người của Trịnh Phi vốn có sáu người, nhưng hiện tại chỉ còn lại Trịnh Phi và cô ta.

 - Miêu Di, dù không biết các cô tới đây kiểu gì, nhưng hiện tại các cô ngồi thuyền của tôi trở về đi. Tôi và Trịnh Phi sẽ ngồi trên cái bè nhỏ kia đi tìm thuốc.

 Lâm Vân thấy mấy người đã an toàn, thì đề nghị bọn họ trở về. Còn hắn tiếp tục tìm Sinh Hồn Hoa.

 - Huấn luyện viên Lâm, hôm nay nhờ có anh, bằng không toàn bộ chúng tôi đã chết hết rồi.

 Thập Phương thực lòng cảm ơn hắn. Cho dù ba người bọn họ không bị đám sâu lông bao vây, nhưng bọn họ bị kinh hãi không thua kém gì mấy người Miêu Di.

 - Tôi muốn đi cùng anh, tôi rất hoài nghi tên Trinh Phi này.

 Miêu Di nhìn thoáng qua Trịnh Phi và Hồ Ny, không nói cô ta hoài nghi cái gì.

 - Đội trưởng Miêu, tôi không biết vì sao cô lại hoài nghi tôi. Những lời tôi nói là thật. Lưu Hành Bân mà các cô theo dõi, tôi chỉ mới gặp y hai lần. Tôi vốn không quen biết gì y. Nhưng một tháng trước, tôi có gặp y ở Thành Đô, sau đó hai chúng tôi hẹn nhau đi tới đây có việc. Tôi căn bản không biết Lưu Hành Bân muốn làm gì.

 - Dù tôi và y đã giao dịch rất nhiều lần. Nhưng đều thông quan bạn bè tiến hành. Chứ bản thân tôi chưa từng giao dịch trực tiếp với y. Nếu vì vậy mà cô hoài nghi tôi thì thật là oan uổng. Hồ Ny là bạn hợp tác của tôi. Càng không có khả năng tiếp xúc với Lưu Hành Bân. Tôi cho rằng đội trưởng Miêu thật không nói lý gì cả.

 - Lần này nếu không có Lâm tiền bối, tất cả mọi người đều đã chết rồi. Đúng thật là…

 Trịnh Phi vô tội nói. Cho dù y không nói hết, nhưng mọi người cũng hiểu. Nếu không có Lâm Vân, thì đội Hắc Lang mà Miêu Di dẫn theo đã xong đời hết rồi. Còn có ý Miêu Di là cô nàng ngực to không có não.

 Thấy Lâm Vân nhíu mày, Trịnh Phi tranh thủ thời gian nói tiếp:

 - Lâm tiền bối, tôi thực sự không biết đội trưởng Miêu vì sao muốn theo dõi Lưu Hành Bân. Nếu tôi mà biết, thì tôi đã không hợp tác với y rồi. Hiện tại Lưu Hành Bân đã chết, tôi nghĩ, nếu tiền bối muốn biết chỉ có thể hỏi Miêu đội trưởng mà thôi.

 Lâm Vân không có hứng thú với nhiệm vụ mà Miêu Di đang làm. Huống hồ hắn còn có việc ở đây.

 Tuy nhiên, phái một bộ đội đặc công đi ra ngoài làm chuyện này, chứng tỏ quốc gia rất coi trọng chuyện đó. Bằng không thì chỉ cần phái cảnh sát điều tra là được.

 Thấy Lâm Vân không nói gì, Miêu Di cắn chặt môi, khó khăn nói:

 - Đám người Lưu Hành Bân đã ăn cắp quốc bảo Sơn Hà Đồ. Cho nên chúng tôi phải bắt bọn chúng về.

 Sơn Hà Đồ? Lâm Vân nhướn mày, sao nghe giống với Hỗn Độn Sơn Hà Đồ của mình vậy? Lẽ nào hai bản đồ này có liên hệ gì với nhau? Nhưng Sơn Hà Đồ của mình là tiên bảo đỉnh cấp, sao có thể liên hệ với một tấm bản đồ bình thường được?

 - Bản đồ kia chỉ tên là Sơn Hà Đồ thôi à?

 Lâm Vân hỏi lại Miêu Di.

 - Không phải. Phía trước còn có hai chữ. Nhưng bởi vì bản đồ này đã lâu năm, nên không nhìn rõ hai chữ đầu. Sơn Hà Đồ được tìm thấy từ năm 1996, vẫn được lưu giữ trong viện bảo tàng. Trên bản đồ không ghi rõ tên của người vẽ bức tranh, chỉ có một Côn mơ hồ.

 Miêu Di không hề giấu diếm, nói toàn bộ ra.

 Bản đồ kia bị Lưu Hành Bân ăn trộm, bây giờ Lưu Hành Bân đã chết, chỉ có thể điều tra trên người Trịnh Phi và Hồ Ny. Mà hiện tại Lâm Vân yêu cầu Trịnh Phi dẫn hắn đi tìm thảo dược. Nếu cô ta nói không rõ ràng ra, phỏng chừng Lâm Vân sẽ không để cô ta đi cùng.

 Một khi Trịnh Phi giúp Lâm Vân tìm được thảo dược rồi chạy trốn. Vậy thì nhiệm vụ lần này của cô ta tuyên cáo thất bại. Cô ta không cam lòng như vậy, bởi vì Hắc Lang của cô ta đã bị chết hai đội viên rồi.

 - Ồ, tôi biết tấm bản đồ mà cô nói.

 Trịnh Phi đột nhiên ngắt lời.

 Mấy người Miêu Di vừa nghe y nói vậy, biểu lộ rất đặc sắc. Miêu Di lập tức hỏi:

 - Vậy ngươi mau nói, thứ đó đang ở đâu?

 Trịnh Phi không vội trả lời mà trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Lại nhìn vẻ hiếu kỳ của Lâm Vân, mới nói:

 - Không nói mọi người cũng biết công việc của tôi là gì. Tôi là một Mạc Kim hiệu úy, nói khó nghe một chút, đó là công việc đào mộ.

 - Còn Lưu Hành Bân là người chuyên môn thu mua và bán những thứ mà chúng tôi kiếm được. Ngày đó y nói có một việc gấp muốn chính diện nói chuyện với tôi. Dù tôi và hắn đã giao dịch qua rất nhiều lần, nhưng cho tới bây giờ chúng tôi còn chưa từng gặp mặt nhau. Bởi vì tôi chỉ cần thông qua người trung gian bán cho hắn là được. Tôi cũng không để ý tới công việc cụ thể của hắn là gì. Những người làm việc như chúng tôi, không biết nhau vẫn tốt hơn.

 - Nhưng ngày đó y chủ động yêu cầu nhất định phải gặp mặt tôi. Tôi đoán chừng là y muốn nhờ bản lĩnh Mạc Kim của tôi để làm việc gì đó. Lúc ấy y lấy ra một tấm bản đồ, hình vẽ trên đó xem ra là đã lâu rồi. Có lẽ bản đồ đó chính là Sơn Hà Đồ mà đội trưởng Miêu nhắc tới. Nhưng bản đồ trên đó chính là khu vực phía nam của dãy núi Hoành Đoạn. Hàm Tu Hoa cũng mọc ở một khe núi thuộc chỗ đó. Bởi vì ba năm trước, tôi suýt mất mạng ở đó, cho nên Lưu Hành Bân vừa lấy bản đồ, là tôi nhận ra ngay.

 - Cho dù hình vẽ trên bản đồ kia không rõ ràng lắm, nhưng tôi khẳng định đây là bản đồ phác qua của khe núi đó. Tuy nhiên Lưu Hành Bân lại không biết đó là nơi nào. Chỉ nói ở đó có một bảo tàng cực lớn. Tôi không biết vì sao y biết được, nhưng nếu nói có bảo tàng trong đó thì tôi tin. Bởi vì tôi có một khả năng trời sinh, có thể cảm giác được nơi đó có bảo vật hay không.

 - Lưu Hành Bân có bản đồ thì tôi càng thêm khẳng đinh. Tôi đoán chừng nơi đó là một mộ cổ. Lưu Hành Bân biết tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nên muốn cùng tôi hợp tác. Nhưng hình vẽ trên bản đồ đó rất mờ, chỉ thấy mang máng một cái khe núi, chứ không có tuyến đường cụ thể. Tuy tôi không muốn đi cùng y, nhưng y phát hiện ra tôi có quen biết địa hình trên bản đồ, nên tôi chỉ đành hợp tác với y.

 - Còn chuyện sau này thì đội trưởng Miêu cũng đã biết rồi. Những con sâu lông kia chính là do người của đội trưởng Miêu nổ sung mới hấp dẫn chúng. Nếu không phải nhờ Lâm tiền bối, tôi nghĩ hiện tại chúng ta chắc đã nằm trong bụng của bọn chúng. Chứ nói gì tới Sơn Hà Đồ nữa. Nhưng có lẽ tấm bản đồ đó đã không còn rồi. Bởi vì tôi nhìn thấy Lưu Hành Bân để bản đồ trên người. Mà y đã bị đám sâu lông kia ăn hết. Thì bản đồ làm sao còn được?

 Trịnh Phi nói xong, biểu lộ rất bất mãn với việc thủ hạ của Miêu Di nổ súng.

 Miêu Di khẽ giật mình. Chỉ cần không ngốc, là cô ta hiểu những lời Trịnh Phi nói là thật. Trên người của Trịnh Phi có một mùi bùn đất, chứng tỏ y thường xuyên lăn lội trong mặt đất.

 Lâm Vân trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ Sơn Hà Đồ kia có liên hệ gì với Hỗn Độn Sơn Hà Đồ trong người mình hay không? Nếu có liên hệ, vì sao lại xuất hiện một bản Sơn Hà Đồ bình thường như vậy?

 - Bản đồ kia được làm từ vật liệu gì? Đội trưởng Miêu có biết không?

 Lâm Vân nhìn Miêu Di, hỏi.

 Miêu Di hơi sửng sốt. Cô ta đã được thấy bản đồ đâu. Cho nên Lâm Vân vừa hỏi, Miêu Di liền không biết trả lời như nào. Lâm Vân nghĩ bụng, tính cách của cô nàng này thật qua loa, không biết vì sao được lên chức đội trưởng.

 - Bản đồ đó được làm từ da một loại động vật. Trải qua bào chế rồi vẽ lên đó.

 Trinh Phi trả lời. Y đã nhìn thấy bản đồ và sờ lên đó một lúc. Theo kinh nghiệm của y, bản đồ đó không thể là làm bằng giấy.

 Làm từ da động vật? Lâm Vân nghĩ bụng, nếu là như vậy, tấm bản đồ kia chắc đã được lâu năm rồi.

## 501. Chương 407: Cổ Phi

- Đội trưởng Miêu, những lời Trịnh Phi chắc là thật. Đoán chừng bản đồ kia đã hỏng rồi. Cô còn muốn đi theo chúng tôi hay không?

 Lâm Vân nhìn Miêu Di hỏi. Nói thật, hắn cho rằng Miêu Di đi theo phía sau, không hề có tác dụng gì cả.

 Miêu Di không trả lời. Dù cô ta rất muốn đi cùng, bởi vì chỗ khe núi còn có một bảo tàng. Nếu tên Trịnh Phi kia tìm được, y sẽ có ý xấu. Nhưng cô ta cũng biết Lâm Vân không thích mình đi cùng.

 - Nếu không như vậy đi. Trịnh Phi vẽ một bản đồ vị trí cụ thể của Tu Hàm Hoa kia. Rồi cậu lên bờ với đội trưởng Miêu trước đi. Tôi thấy nơi này rất nguy hiểm, còn có những thứ nguy hiểm hơn sâu lông rất nhiều lần. Nếu có nhiều người đi cùng, tôi sợ lại không bảo vệ được hết.

 Lâm Vân nhìn vẻ trầm tư của Miêu Di, là biết cô ta đang nghĩ gì.

 Muốn nói hắn không chiếu cố được hết, thì đúng là chê cười. Miêu Di có vẻ không yêu tâm với tên Trịnh Phi kia, vậy còn không bằng mình đi một mình. Huống hồ hắn còn có nhiều bí mật không muốn những người khác biết.

 - Vậy thì tôi vẽ bản đồ cho tiền bối vậy. Nếu không phải do đội trưởng Miêu lỗ mãng, thì lấy đâu ra nhiều bất trắc như vậy? Ba năm trước khi tôi tới đây, ngay cả một con rắn nước cũng không thấy.

 Trịnh Phi bất mãn nhìn thoáng qua Miêu Di. Rồi cầm tờ giấy mà Lâm Vân vừa đưa, vẽ vị trí của thể của Tu Hàm Hoa.

 - Được rồi, đội trưởng Miêu, cô dẫn mọi người đi nghỉ ngơi đi. Tôi đi hái thuốc, một lúc sau sẽ đi lên.

 Lâm Vân nói xong, đứng chờ mấy người lên thuyền.

 Dù rất muốn đi cùng với Lâm Vân, nhưng Miêu Di và Trịnh Phí thấy Lâm Vân đã nói như vậy, đành phải lên thuyền rời khỏi dòng sông này.

 Đợi mấy người đi xa, Lâm Vân mới bay tới khe núi trên bản đồ. Cho dù khoảng cách tới đó là 20km, nhưng Lâm Vân chỉ mất vài giây là tới. Dựa theo bản đồ mà Trịnh Phi vẽ, Lâm Vân quả nhiên nhìn thấy Sinh Hồn Hoa. Không phải là một cây, mà là cả một vườn.

 Lâm Vân rất mừng rỡ. Mặc dù chỗ này đã có nhiều cây bị héo hoặc là còn cách thời gian trưởng thành một thời gian. Nhưng vẫn có vài cây là sắp trưởng thành.

 Loại thảo dược này, phải chờ lúc nó trưởng thành rồi lập tức đào đi. Bằng không chỉ mất một phút nó sẽ bị héo. Lâm Vân không đợi lâu, chỉ chưa tới một tiếng, thì có năm cây Sinh Hồn Hoa bắt đầu nở hoa.

 Lâm Vân đương nhiên nhanh chóng hái vài bông Sinh Hồn Hoa đó rồi bỏ vào một cái hộp. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mất mấy tháng loay hoay tìm trong núi, cuối cùng cũng tìm thấy Sinh Hồn Hoa. Chỉ cần luyện chế được Tụ Hồn Đan, Từ Vinh có thể hoàn toàn nhớ lại những chuyện trước kia.

 Công việc chính đã hoàn thành, hiện tại Lâm Vân muốn đi xem rốt cuộc là cái gì đã che đậy thần thức.

 Bỗng nhiên có tiếng thét dài xâm nhập vào đầu óc. Nếu không chú ý thì tưởng là tiếng kêu của yêu ma quỷ quái. Nhưng nó không hề ảnh hưởng tới Lâm Vân chút nào. Đám người Thập Phương có lẽ là bị thứ âm thanh này làm cho tinh thần hoảng hốt. Nên mới bắn súng linh tinh như vậy.

 Đây là tiếng kêu của một loại dơi. Lúc ấy ba người Thập Phương nhất định là bị tiếng kêu này ảnh hưởng tới đầu óc. Lâm Vân mỉm cười, mặc dù tiếng kêu đó không có bất kỳ ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng cứ lải nhải bên tai cũng không thoải mái. Liền vung tay tạo thành một chùm lủa. Hơn mười con dơi lập tức biến thành tro bụi.

 Rào rạc một tiếng. Đang lúc Lâm Vân tưởng rằng đã diệt được tiếng kêu kia. Thì có vô số con dơi bay ra, số lượng càng ngày càng nhiều. Rõ ràng không ít hơn đám sâu lông.

 Đám dơi này bay ra từ chỗ ngăn cản thần thức. Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Cái tên tu sĩ nuôi đám này đúng là biến thái. Không nói đám sâu lông ghê tởm kia, lại đến đám dơi vô dụng. Tên tu sĩ đó rốt cuộc muốn làm gì vậy?

 Lẽ nào y không biết những thứ này không hề có tác dụng gì với tu sĩ Trúc Cơ trở lên sao? Ngay cả tu sĩ Luyện Khí Kỳ cũng chỉ cảm thấy phiền toái một chút mà thôi.

 Rất không muốn quan tâm số dơi này. Nhưng bởi vì số lượng của chúng quá nhiều, lại phát ra mùi khó ngửi và tiếng kêu điếc tai. Nó đã ảnh hưởng tới đường đi của Lâm Vân.

 Số lượng dơi này tuyệt đối không ít hơn số dơi ở hòn đảo trên rừng rậm Amazon. Thậm chí còn nhiều hơn. Chỉ khác là dơi ở đây lợi hại hơn chút mà thôi.

 Lâm Vân không kiên nhẫn nữa, lại phóng một chùm lửa màu tím. Số dơi dần dần trở nên thưa thớt. Mặc dù có không ngừng dơi bay ra ngoài, nhưng vừa chạm vào ngọn lửa đều tan thành mây khói.

 Số dơi cơ bản đã bị đốt cháy hết, chỉ còn lác đác vài con vẫn không ngừng bay ra. Lâm Vân chẳng muốn quan tâm. Vì tránh cho đám dơi chạm vào người mình, Lâm Vân đành phải tạo một cái vòng bảo hộ.

 Quả nhiên ở đây có một trận pháp ngăn cản thần thức. Nhưng việc ngăn cản thần thức chỉ là tác dụng phụ của nó mà thôi. Tác dụng chính của nó là phòng ngự.

 Cho dù trận pháp đã tồn tại khá lâu, nhưng vẫn rất mạnh. Lâm Vân có thể khẳng định người bố trí ra trận pháp này là một cao nhân. Lâm Vân nghiên cứu trận pháp lâu như vậy, tuy có thể phá vỡ nó, nhưng hắn tuyệt đối không thể bố trí được như vậy.

 Mà phá vỡ được trận pháp bởi vì nó đã tồn tại qá lâu rồi. Nếu trận pháp này vừa mới bố trí, còn có người điều khiển, thì hắn sẽ không phá được.

 Không ngờ lại gặp một trận pháp cao cấp ở đây. Vừa nãy nhìn thấy vô số con dơi bay ra từ trận pháp, Lâm Vân còn tưởng rằng do trận pháp có lỗ thủng. Tuy nhiên, hiện cẩn thận xem, thì có lẽ là người bố trí trận pháp đã cố ý để đám dơi đó đi lại tự do.

 Lâm Vân bỗng nhiêu nổi lên lòng nghi ngờ. Một người có thể bố trí trận pháp lợi hại như vậy, sao lại nuôi một đám động vật có khả năng công kích kém cỏi như thế. Thật không tương xứng chút nào.

 Vì trận pháp này tồn tại đã lâu nên Lâm Vân không mất thời gian đã đi vào được. Đoán chừng là do linh khí cung cấp cho trận pháp đã giảm, hơn nữa tài liệu để bố trí trận pháp cũng toàn là tài liệu thấp kém.

 Lâm Vân đi vào thì nhìn thấy một phòng đá, ở giữa phòng đá là một bộ xương màu vàng trên cái bồ đoàn.

 Nơi này không có kho báu gì cả, chỉ có đơn giản như vậy thôi. Từ trận pháp kia có thể thấy người bố trí nó cũng là một người tu chân. Không ngờ lại chết rục xương ở đây.

 Một đám dơi và sâu lông không ngừng đi ra từ một cái hồ. Nhưng bọn chúng không đi loạn xạ mà theo một tuyến đường cố định.

 Lâm Vân vừa nhìn là biết, cái hồ đó là hồ nuôi dưỡng. Tuy nhiên đó chỉ là một hồ nuôi dưỡng cấp thấp. Một ttu sĩ không đơn giản, nhưng lại nuôi dưỡng ra động vật kém cỏi như vậy, Lâm Vân âm thầm khinh bỉ y.

 Thấy đám đó rất chán ghét, Lâm Vân phóng một mồi lửa tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng.

 Rồi nhìn bộ xương kia, ngoại trừ một cái thẻ ngọc đặt ở tay, còn đâu không có gì khác.

 Người này nghèo thật đấy. Lâm Vân thở dài, cầm cái thẻ ngọc lên, rồi dùng thần thức kiểm tra. Đó là chữ Thượng Cổ. Cũng may Lâm Vân không lạ gì loại chữ này. Nội dung trên đó đại khái như sau:

 “Ta là Cổ Phi của Tiên Vực Tần Hoàng. Bởi vì tranh đoạt chí bảo Hỗn Độn Sơn Hà Đồ mà gây ra cuộc chiến giữa các Tiên Vực. Do có mười vị Tiên Đế tự bạo, đã khiến cho không gian bị hư hại. Đúng lúc đó bản đồ lại đang ở trong tay của ta. Nên ta và bản đồ bị bão không gian cuốn vào bên trọng. Tuy nhiên lúc đó ta đã bị thương rất nặng.”

 “Về sau ta mới phát hiện mình đến một hành tinh cấp thấp, không thể đủ linh khí và nguyên khí để phi thăng. Nên tu vị của ta giảm xuống từ một Huyền Tiên xuống còn một tu sĩ Trúc Cơ bình thường. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cũng đồng thời biến mất. Nhưng ta cho rằng bản đồ đó vẫn ở trên hành tinh này, chứ không lưu lạc ở trong vũ trụ.”

 “Trong nhiều năm, ta đã đi khắp Địa Cầu để tìm kiếm bản đồ. Lúc đi tới đây thì gặp phải núi lửa bộc phát, rồi bị thương nặng, không thể rời khỏi. Đành phải bố trí một trận pháp đơn giản, đồng thời nuôi dưỡng mấy con Hắc Diệp Trùng và Biên Trùng bảo vệ trận pháp”

 “Hắc Diệp Trung và Biên Trùng mà ta nuôi dưỡng, có thể sinh sôi vô hạn. Bởi vì cảnh giới giảm xuống đến mức thấp nhất, không thể sử dụng đồ vật bên trong giới chỉ được. Hơn nữa thân thể còn bị thương rất nghiêm trọng, nên ta đã cất đồ đạc của ta trong một hang núi ở rừng sâu”

 “Có thể đi qua trận pháp này thì nhất định là người Tu Chân. Ta không có yêu cầu khác, chỉ hy vọng người tìm ra ta, nếu có thể đi tới Tiên Vực Tần Hoàng. Thì giao một cái hộp rỗng trong hang động cho con gái của ta là Cổ phỉ. Cái hộp đó là bảo vật gia truyền của nhà ta. Số tài sản còn lại thì các hạ có thể lấy hết, coi như là Cổ Phi tôi cảm ơn ”

 Lâm Vân nhìn bản đồ vẽ trên thẻ ngọc, quả nhiên là bản đồ ‘Đầm Huyền Tiên’ ở rừng rậm Amazon kia. Lâm Vân nghĩ bụng, thật là khéo. Mình tìm được tài sản của vị tiền bối này, về sau lại tìm được di chúc của ông ta.

 Không biết Tiên Vực Tần Hoàng kia là ở đâu nhỉ? Khẳng định là không ở trên Địa Cầu. Lúc trước lấy được tấm bản đồ ở núi tuyết Misimi. Bản đồ đó cũng chỉ hướng hang động ‘Đầm Huyền Tiên’ ở rừng rậm Amazon.

 Không biết nơi đó có liên quan gì với Cổ tiền bối này không? Lâm Vân nghĩ một lúc, thì có một kết luận. Hai nơi này không liên quan gì với nhau. Đoán chừng một người Tu Chân cấp thấp nào đó đã phát hiện ra ‘Đầm Huyền Tiên’ của Cổ tiền bối. Nhưng người Tu Chân này lại không thể phá được trận pháp bảo vệ, càng không thể lấy được số tài sản mà Cổ tiền bối để lại. Cho nên mới để lại một tấm bản đồ da dê.

 Lâm Vân sờ sờ cái mũi, đồ vật của hai người đều được mình tìm thấy. Quả nhiên là may mắn.

 Hắn cũng tìm được một cái hộp rỗng, nhưng Cổ tiền bối nhờ hắn đưa tới Tiên Vực Tần Hoàng, thì đúng là khó khăn. Hắn còn chưa từng nghe qua có chỗ như thế. Nhưng có thể khẳng định Cổ tiền bối không phải là người tầm thường. Chỉ với số tài liệu bình thường, đã có thể tùy tiện bố trí ra trận pháp mạnh mẽ như vậy rồi. Thậm chí còn nuôi những con động vật nhỏ trở thành bộ dáng khó nhìn như vậy nữa, thật đúng là không thể không bội phục ông ta.

 Nhưng từ đó cũng có thể thấy được Cổ tiền bối là một người tâm ngoan thủ lạt.Nếu không đủ bản lĩnh tiêu diệt đám sâu lông và đám dơi kia, thì đúng là chỉ có một con đường chết.

 Lâm Vân lấy cái hộp trống rỗng ra. Hắn không tin bên trong cái hộp đó không có gì. Đã là tài sản của một người như Cổ Phi, thì chắc là có dấu cơ quan gì đó.

 Nhưng Lâm Vân nhìn kỹ một lúc vẫn không thấy có cái gì cả. Chỉ có cảm giác ở khe hộp có chút dị thường gì đó, nhưng kiểm tra thì vẫn thế.

 Lâm Vân biết cái hộp này không tầm thường. Chỉ là tu vị của hắn còn chưa đủ để phá giải. Tốt nhất là cầm Sinh Hồn Hoa trở về thôi.

 Tuy nhiên, đã lấy được chỗ tốt của vị Cổ tiền bối kia, mặc kệ tính cách của ông ta như thế nào. Lâm Vân vẫn tìm một ít nham thạch, luyện chế thành một cái quan tài đá cho ông ta. Rồi chôn cất luôn ở đây.

 Nhưng Cổ Phi không nhắc tới đá Hàn Băng và Huyền Ngưng Hàn Thủy ở hang động đó, không biết là nguyên nhân tại sao. Ông ta cũng không nhắc tới con linh thú bảo vệ ở đó. Dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng Lâm Vân biết lão già Cổ Phi này không có hảo tâm gì.

 Nếu con linh thú bảo vệ kia mà không chết, thì người đi vào đó rất khó chống cự.

 Còn cái hộp kia là vật gia truyền, chắc chỉ là lừa gạt. Lâm Vân sẽ không tin tưởng. Tuy nhiên, nếu như có thể gặp được con gái của Cổ Phi, thì giao cho cô ta cũng được. Dù sao mình cũng có được khá nhiều thứ tốt từ ông ta.

 Mà tấm Sơn Hà Đồ kia xem ra cũng là Cổ tiền bối cố tình lưu lại. Một là ám hiệu Địa Cầu có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Hai là ám hiệu, nếu có người đi qua trận pháp đó, thì nhất định là người Tu Chân.

 Tuy nhiên, mục đích của tấm bản đồ kia là gì, Lâm Vân không rõ ràng lắm. Rất khó nói ông ta chỉ thuần túy muốn tìm một người Tu Chân hoàn thành nguyện vọng của ông ta. Bởi theo lý thuyết, ông ta nên biết từ Địa Cầu tìm Tiên Vực Tần Hoàng hẳn là rất khó mới đúng? Ông ta vẽ ra bản đồ này có mục đích gì khác, hiện tại đã không thể nào biết được. Thậm chí không biết ông ta thực sự là bị vây khốn ở đây, hay là cố ý ở đây.

 Mà tấm bản đồ kia đưa ra ngoài như thế nào, cũng là một nghi vấn.

 Tiên Vực Tần Hoàng, nghe tên là biết không phải là một chỗ tầm thường. Mà Cổ Phi còn nhắc tới những vũ trụ khác. Chẳng lẽ thật sự tồn tại Tiên Giới?

 Mấy người kia đợi đã sốt ruột. Khi nhìn thấy Lâm Vân quay lại mới thở phào nhẹ nhõm. Trinh Phi thấy Lâm Vân đã tìm được Hàm Tu Hoa thì càng vui mừng. Bởi vì trong đó có một phần công lao của y. Tuy nhiên, một ít công lao đó còn chưa đủ báo đáp ơn cứu mạng của Lâm Vân.

 Mà Lâm Vân có tìm được bảo tàng hay không, Trịnh Phi sẽ không hỏi. Nếu hỏi ra, chắc Lâm tiền bối sẽ không còn hảo cảm với y.

 Trực thăng đã tới, Miêu Di như có lời muốn nói. Nhưng thấy đồng đội của mình đã lần lượt lên trực thăng, thì không nói ra.

 - Huấn luyện viên Lâm, ngài cũng lên trực thăng đi. Chúng ta cùng nhau trở về luôn.

 Thập Phương thấy tám người đã lên trực thăng, nhưng Lâm Vân lại không đi lên.

 - Các cậu đi trước đi. Tôi có trực thăng riêng rồi.

 Đám người Miêu Di không kỳ quái với lời này của Lâm Vân. Một chiếc trực thăng chỉ như chín trâu mất một sợi lông đối với Lâm Vân mà thôi.

 Miêu Di rất muốn hỏi tin tức của em họ Tĩnh Như, nhưng cô ta không hỏi. Dù sao Lâm Vân cũng chưa chắc biết. Mà lần này trở về, cô ta sẽ rời khỏi đội Hắc Lang, trở về Yên Kinh. Lúc đó thì có thể gặp lại Tĩnh Như rồi.

 Đợi cho trực thăng đã bay xa, Lâm Vân mới bước lên phi kiếm rồi bay về Yên Kinh. Hắn vốn định luyện chế Phệ Hồn Thương trước, nhưng ngẫm lại thì thấy chuyện luyện chế Tụ Hồn Đan quan trọng hơn.

## 502. Chương 408: Từ Vinh Hồi Phục Trí Nhớ

Huống hồ, hắn vẫn chưa nắm chắc 100% luyện chế ra Phệ Hồn Thương. Dù sao việc luyện khí cũng không phải đơn giản. Mà hắn chỉ mới có một ít kinh nghiệm mà thôi. Muốn luyện chế một cây Phệ Hồn Thương hoàn mỹ, thì cần thêm thời gian.

 Tuy nhiên hắn cũng biết thẻ ngọc Diễn Nhất trong tay hắn không phải là thứ đơn giản. Thẻ ngọc luyện khí bình thường không thể so sánh được. Chỉ cần không ngừng nghiên cứu, hắn tin rằng việc luyện chế thành công Phệ Hồn Thương chỉ là việc sớm hay muộn. Huống hồ số tài liệu để luyện chế đã có đủ.

 Vừa trở về, Lâm Vân đã thấy Từ Vinh đang nói chuyện với người nhà của mình. Trong khoảng thời gian này, có vẻ như Từ Vinh đã hồi phục rất nhiều. Trong lòng rất cảm động với sự chăm sóc của Vũ Tích, đồng thời may mắn mình không dẫn Từ Vinh đi theo. Nếu không cậu ấy sao có thể bình phục như vậy.

 Người nhà thấy Lâm Vân trở về, đều rất cao hứng. Nhưng Lâm Vân muốn Từ Vinh nhanh khôi phục trí nhớ, nên vừa về đã bế môn luyện đan, chỉ có thể chào hỏi mọi người vài câu.

 Phẩm chất của Tụ Hồn Đan không phải rất cao. Nên Lâm Vân luyện chế không gặp khó khăn gì. Huống hồ hắn còn có một lò luyện đan tốt nhất.

 Ba tiếng sau, Lâm Vân nhìn Tu Hồn Đan có màu trắng thuần trong tay, cảm thấy rất thỏa mãn.

 Cầm theo Tụ Hồn Đan, trong lòng Lâm Vân đã rất sốt ruột muốn cho Từ Vinh khôi phục trí nhớ. Hắn muốn biết vì sao Từ Vinh tới được Địa Cầu.

 Trong phòng chỉ có Lâm Vân và Từ Vinh. Dù ánh mắt của Từ Vinh nhìn về Lâm Vân vẫn còn mê man, nhưng Lâm Vân lại tạo cho anh ta một cảm giác rất quen thuộc.

 - Nuốt nó đi.

 Lâm Vân lấy Tụ Hồn Đan ra, đưa cho Từ Vinh.

 Từ Vinh nhận lấy đan dược, không chút do dự bỏ vào miệng. Dù phẩm cấp của Tu Hồn Đan không cao,, nhưng nó cũng là một đan dược khá quý ở thế giới Tu Chân. Đan dược vừa vào cổ họng, lập tức tan ra, rồi một luồng khí xâm nhập vào bộ não của Từ Vinh .

 Lâm Vân cẩn thận nhìn Từ Vinh. Hắn phải đề phòng, một khi Từ Vinh không chịu nổi dược tính của thuốc, thì hắn phải ra tay trợ giúp. Năm đó Từ Vinh có tu vị Luyện Khí tầng mười một. Hiện tại đã nhiều năm như vậy, Lâm Vân thấy tu vị của Từ Vinh còn chưa tới tầng mười. Không biết sau khi linh hồn được chữa trị, cậu ta có khôi phục lại tu vị như cũ hay không.

 Tuy nhiên, cho dù không khôi phục tu vị, Lâm Vân cũng có cách giúp cậu ta Trúc Cơ nhanh chóng. Tài sản hiện tại của Lâm Vân khá là phong phú. Không chỉ nói đan dược Trúc Cơ, cho dù là đan dược Kết Đan, Lâm Vân cũng có thể lấy ra không ít. Thậm chí còn có một ít tài liệu luyện chế đan dược Nguyên Anh. Những tài liệu cao cấp này đều lấy được từ hai tên tu sĩ Nguyên Anh ở tổng bộ Kỷ Minh.

 Sắc mặt của Từ Vinh chuyển từ hồng sang trắng, mồ hôi dần dần chảy khắp trán. Lâm Vân biết Từ Vinh đang trong quá trình hồi phục trí nhớ và linh hồn. Nên không thể bị người khác quấy rầy, nếu không sẽ bị tẩu hoa nhập ma.

 Lúc này chắc dược tính đã phát huy hết. Theo lý thuyết thì cậu ta đã khôi phục thần trí. Lâm Vân lo lắng Từ Vinh có khả năng bị kích thích khi nhớ lại những chuyện đã qua. Nếu là như vậy, hắn phải giúp cậu ta một tay.

 Bằng không Từ Vinh có khả năng biến lại thành một người ngốc. Tuy nhiên, nếu có người ngoài can thiệp, bệnh tình của cậu ta không thể khỏi hoàn toàn.

 Nhìn ánh mắt của Từ Vinh vẫn còn mê man, mồ hôi thì không ngừng chảy, Lâm Vân thầm than một tiếng, giơ tay lên muốn điểm vào huyệt giữa trán của Từ Vinh.

 Nhưng đúng lúc này, thân thể Từ Vinh run rẩy một cái. Ánh mắt dần trở nên trong sáng. Vẻ mê hoặc đã biến mất không thấy gì nữa. Lâm Vân mừng rỡ, cậu ta đã tự mình chống cự được.

 - Bảo vệ tâm thần,, để cho đan dược tự động chạy tới tứ thông, bách hội, phong phủ, thiên trụ…

 Theo tiếng dặn dò của Lâm Vân, Từ Vinh tiếp tục để cho dược tính chạy theo thứ tự mà Lâm Vân bảo.

 Vài tiếng két két vang lên. Từ Vinh chỉ cảm thấy đầu óc thoải mái hơn nhiều, những trí nhớ vốn phủ đầy bụi dần dần trở về.

 - Đây là đâu? Anh là ai? Anh là Lâm Vân?

 Từ Vinh vừa tỉnh táo liền hỏi một tràng.

 Lâm Vân thở dài. Dù sau khi sống lại, tướng mạo của hắn đã thay đổi. Nhưng khi tu vị tiến triển, Lâm Vân đã vô ý thức biến khuôn mặt của mình dần dần trở lại như trước kia. Tuy vẫn chưa giống hoàn toàn, nhưng về cơ bản đã không khác nhau.

 Lâm Vân đoán chừng, khi hắn luyện tới bốn sao màu bạc, tướng mạo của hắn sẽ hoàn toàn khôi phục như lúc trước.

 Hiện tại Từ Vinh đã có thể qua đó mà đoán ra được hắn là Lâm Vân. Chứng tỏ hắn đã lấy được thành tích không kém.

 - Nhưng lại có chỗ không giống lắm, anh rốt cuộc là ai? Đây là nơi nào?

 Từ Vinh cảm thấy sự bất đồng của Lâm Vân.

 - Từ Lão Cửu, cậu thật sự không nhận ra mình à?

 Lâm Vân thấy Từ Vinh vẫn còn hoài nghi, nhưng không trách cậu ta. Hiện tại khuôn mặt của hắn xác thực có chút khác.

 - Cậu đúng là Phong Tử (kẻ điên)?

 Từ Vinh kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Tướng mạo của một người có thể thay đổi, nhưng động tác và biểu lộ lại không dễ thay đổi. Mỗi cái giơ tay, nhấc chân, có thể thấy lờ mờ hình dạng của Lâm Vân, bạn của mình.

 - Đúng vậy, là mình đây. Mà cậu thảm thật đấy, biến thành công cụ của người khác. Thật sự là bội phục cậu. Hắc hắc.

 Lâm Vân cười châm chọc, trong lòng cũng rất cao hứng vì Từ Vinh khôi phục lại trí nhớ.

 Từ Vinh nghe vậy, sắc mặt liền tối sầm lại:

 - Thủy gia, hiện tại mình muốn diệt toàn gia tộc bọn chúng.

 Lâm Vân gõ gõ bàn:

 - Thôi đi, với thực lực của cậu hiện giờ, ngay cả một cao thủ của Thủy gia, chắc cậu cũng không làm gì được. Mà người ta có tận năm cao thủ Tiên Thiên cơ mà. Cậu có biết cao thủ Tiên Thiên như thế nào không? Họ tương đương với Trúc Cơ đó. Cậu nghĩ xem, cậu đánh thắng được à?

 - Cái gì? Lợi hại vậy? Nhưng thật nuốt không trôi cơn tức này.

 Từ Vinh rõ ràng chỉ nhớ tới chuyện báo thù, quên hết các việc khác.

 Lâm Vân cười ha hả nói:

 - Cậu không cần phiền lòng vì chuyện báo thù đâu. Mình đã tiêu diệt người của Thủy gia giúp cậu rồi.

 Từ Vinh sững sờ, lập tức hỏi:

 - Không phải tu vị của cậu mới là Tứ Tinh sao? Chỉ tương đương với Trúc Cơ hậu kỳ, sao có thể đánh thắng năm tên cao thủ Trúc Cơ? Từ khi nào mà cậu lợi hại như vậy rồi?

 - Chuyện này nói sau. Thực ra lúc mình tới nơi này, tu vị của mình đã là Ngũ Tinh. Chỉ là không biết vì sao cậu tới được đây? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

 Sắc mặt của Lâm Vân trở nên trịnh trọng.

 Từ Vinh nghe Lâm Vân hỏi vậy mới nhớ ra mình không còn ở đại lục Thiên Hồng. Lâm Vân nhìn Từ Vinh chỉ im lặng không nói. Là biết cậu ta đang sắp xếp lại suy nghĩ mấy năm qua.

 - Thực xin lỗi, Phong Tử, chuyện này mình cũng có trách nhiệm.

 Một lúc lâu sau, Từ Vinh mới thở dài nói. Lâm Vân nhìn chăm chú cậu ta. Hắn không tin Từ Vinh sẽ phản bội hắn. Nhưng hắn khẳng định năm đó có người hãm hại hắn. Hắn thực sự sợ hãi, Từ Vinh sẽ nói, năm đó hại hắn có phần của cậu ta.

 Nếu là như vậy, cho dù Lâm Vân có thể tha thứ Từ Vinh. Nhưng hai người sẽ không còn quan hệ sinh tử như lúc trước nữa.

## 503. Chương 409: Hận

Từ Vinh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp:

 - Năm đó chúng ta đều bị Tào Quân và Phùng Hải hại. Cậu có nhớ cái ngày trước khi Dị tộc xâm lấn, bốn người chúng ta còn đi uống rượu hay không?

 - Mình vẫn nhớ.

 Lâm Vân đương nhiên nhớ rõ chuyện này. Lúc ấy hắn vừa mới đột phát Ngũ Tinh, tâm trạng rất vui vẻ. Hắn đang định rủ Từ Vinh đi ra ngoài ăn mừng. Thì Từ Vinh cầm theo một vò rượu Thanh Liên một trăm năm tới. Lúc đó có thêm Tào Quân và Phùng Hải, cho nên Lâm Vân không kể chuyện hắn đột phá Ngũ Tinh ra. Cho dù Lâm Vân và Tào Quân có mâu thuẫn, nhưng hai người đều là tu giả của Vũ Quốc, cũng thuộc một tổ chức. Nên hắn đương nhiên sẽ không chối từ việc ăn một bữa cơm với y. Tuy nhiên, vừa nhắc lại chuyện này, Lâm Vân mơ hò cảm thấy bữa ăn đó có liên quan tới việc Ngũ Tinh trong người mình bị nổ.

 Quả nhiên Từ Vinh đã nói tiếp:

 - Mình không thể tưởng tượng được tên chó chết Tào Quân và Phùng Hải hạ dược để ám toán chúng ta. Sáng ngày hôm sau, khi chống trả với sự xâm lược của Dị tộc, mình nhìn thấy Ma thú Trâu ba sừng tấn công cậu, mình đã cảm thấy không đúng. Bởi vì mình biết con Trâu ba sừng này là của Tào Quân nuôi. Mình đã thấy nó một lần. Nhưng lại quên không nói chuyện đó với cậu

 - Nhìn thấy cậu rõ ràng bị bức tới bạo tinh, mình đã rất sốt ruột. Đang muốn chạy tới giúp đỡ, thì bỗng nhiên mình cảm thấy chân nguyên trong người bị phong tỏa. Mình vừa định nhờ Tào Quân và Phùng Hải đi tới giúp đỡ cậu, thì phát hiện hai tay của mình bị hai tên chó chết đó khống chế. Hơn nữa bọn chúng còn đẩy mình về phía vụ nổ.

 - Trước khi bị đẩy tới chỗ vụ nổ, Tào Quân còn nói vào tai mình một câu “Rượu hôm qua thế nào? Ngươi xuống âm phủ làm bạn với Lâm Vân đi. Rồi ở dưới đó nói với tên Lâm Vân rằng, ta sẽ giúp hắn chiếu cố Thanh Thanh”. Khi bị đẩy vào vụ nổ, mình đã hiểu ra mọi chuyện, nhưng lại không thể làm gì được. Mình rất hận…

 Nói xong, Từ Vinh nắm chặt hai tay lại, trong lòng vẫn còn kích động chuyện năm đó.

 Hai mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng, cả người run rẩy. Rắc một tiếng, cái ghế đang ngồi rõ ràng bị nát bấy. Một lúc lâu sau, Lâm Vân mới gằn ra hai chữ:

 - Tào Quân.

 Từ Vinh biết hiện tại Lâm Vân rất tức giận cần chỗ phát tiết, nên không lên tiếng. Tuy nhiên, anh ta không biết những năm nay Lâm Vân đã xảy ra chuyện gì. Tu vị của cậu ta đã tới đâu rồi, có thể trở về đại lục Thiên Hồng hay không? Mặc dù biết tu vị hiện tại của Tào Quân chắc chắn cao hơn mình, nhưng Từ Vinh tuyệt đối không muốn buông tha y.

 - Rắc..

 Lâm Vân lại đập cái bàn thành bã vụn, thì mới thoải mái hơn chút.

 Cửa bị đẩy mở, Vũ Tích đi vào, đến bên cạnh Lâm Vân rồi nhẹ nhàng ôm tay của hắn, im lặng không nói. Tuy nhiên, hiện tại không nói mới là cách an ủi Lâm Vân tốt nhất. Lâm Vân ôn nhu nhìn về phía vợ:

 - Anh không sao, em không cần phải lo lắng đâu.

 Từ Vinh nhìn Vũ Tích ôm cánh tay của Lâm Vân. Dung mạo của cô ta không hề thấp hơn Thanh Thanh, khiến cho Từ Vinh hơi sững sờ. Cho dù anh ta đã nhìn thấy Vũ Tích rất nhiều lần, nhưng đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy khi khôi phục thần trí.

 - Vũ Tích, Từ Vinh đã khôi phục hoàn toàn rồi. Lão Cửu, đây là vợ của mình, Hàn Vũ Tích. Chắc hai người đã quen nhau rồi nhỉ.

 Lâm Vân giới thiệu lại hai người.

 - Từ đại ca, chúc mừng anh đã bình phục.

 Vũ Tích rất lễ phép chào hỏi.

 - Ách, chào em, cảm ơn em đã chiếu cố anh trong thời gian qua…

 Từ Vinh nói xong, nhìn Lâm Vân và Vũ Tích một lát, rồi nói tiếp:

 - À, hiện tại đầu có của anh vẫn còn lộn xộn, nên anh muốn hỏi Lâm Vân vài chuyện. Em có thể…

 Từ Vinh ấp a ấp úng nói, Vũ Tích hiểu ý, liền cười mỉm nói:

 - Em đi chuẩn bị thức ăn chúc mừng anh bình phục đây.

 Thấy Vũ Tích đã rời đi, Từ Vinh không khỏi thở dài:

 - Thật là một cô gái hiền lành.

 Nhưng lập tức nói với Lâm Vân:

 - Phong Tử, rốt cuộc cậu đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu lại có vợ ở đây, còn Thanh Thanh thì sao? Cậu làm vậy có bội bạc quá không? Còn có, vì sao dung mạo của cậu lại thay đổi như vậy?

 Lâm Vân và Từ Vinh vốn là bạn thân, cùng chung hoạn nạn, nên hắn không có ý giấu diếm Từ Vinh chuyện hắn sống lại.

 Buổi nói chuyện nói đến vài tiếng. Vũ Tích biết hai người đang giãi bầy tâm sự, nên không tới quấy rầy. Từ Vinh nghe xong chuyện của Lâm Vân, đã há hốc miệng cơ hồ không dám tin những gì mình vừa nghe thấy.

 Anh ta thật không ngờ Lâm Vân lại phải trải qua nhiều chuyện như vậy. Mà mỗi chuyện đều rất khó tưởng tượng nổi.

 - Thật sự có Hóa Thần tồn tại trên đời? Hơn nữa cậu còn luyện tới tu vị Hóa Thần?

 Từ Vinh kinh ngạc với những trải nghiệm của Lâm Vân, cũng kinh ngạc vì minh nguyên lại chỉ là ếch ngồi đáy giếng.

 Lâm Vân trầm mặc một lát mới nói:

 - Chẳng những có Hóa Thần, mà còn có cảnh giới cao hơn nữa. Mình hoài nghi việc phi thăng lên Tiên Giới cũng không phải là lời bịa đặt, mà là xác thực.

 Lâm Vân nhớ tới Cổ Phi, tiếp tục nói:

 - Nhưng việc phi thăng lên Tiên Giới không đơn giản như việc sử dụng truyền tống trận. Mình đoán chừng Tiên Giới là nơi cường giả nói chuyện. Thậm chí còn đẫm máu hơn cả chỗ chúng ta đang ở. Chỉ là chúng ta chưa đủ trình để biết mà thôi.

 Phỏng đoán này của Lâm Vân không phải là không có căn cứ. Từ Hỗn Độn Sơn Hà Đồ mà hắn chiếm được của Cổ Phi, cho dù hắn không biết Tiên Đế là gì, nhưng Lâm Vân khẳng định đó là một cảnh giới cao nhất ở Tiên Giới.

 Từ Vinh hít vào một hơi, trong lòng hắn đã phiên giang đảo hải, không có cách nào bình tĩnh lại. Mỗi chuyện mà Lâm Vân kể đều phá vỡ tư duy trước nay của anh ta. Giờ anh ta mới hiểu được, những kiến thức mình học được nhỏ bé như thế nào.

 - Cậu cầm lấy cái giới chỉ này đi. Trong đó có công pháp mà mình lấy được từ một tu sĩ Nguyên Anh. Còn có linh khí Thượng Phẩm, linh thạch và một ít đan dược Trúc Cơ. Cậu cứ dựa theo đó mà tu luyện.

 Lâm Vân nói xong, đưa một cái giới chỉ cho Từ Vinh.

 Tài sản hiện tại của Lâm Vân rất phong phú, nên Từ Vinh không khách khí nhận lấy. Cầm giới chỉ trong tay, Từ Vinh vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại.

 Mỗi một cái pháp khí đều là quốc bảo của đế quốc. Mỗi một viên linh thạch, cho dù bình thường cũng chỉ có thể mang ra triển lãm. Vậy mà mình đang có trong tay linh khí, còn là linh khí Thượng Phẩm. Linh thạch và đan dược, thì không có cái nào là không phải Thượng Phẩm.

 - Không biết khi nào chúng ta mới có thể trở về đại lục Thiên Hồng? Mình rất nhớ Thư Cần. Không biết nàng ấy có khỏe không. Chắc nàng ấy rất đau khổ khi không có mình bên cạnh.

 Từ Vinh ảm đạm nói.

 Lâm Vân biết Từ Vinh đang nói tới vợ của cậu ta, Đặng Thư Cần. Năm đó, bởi vì Từ Vinh là cô nhi, cho nên bố mẹ vợ đều không thích cậu ấy. Không muốn gả con gái Đặng Thư Cần cho Từ Vinh. Nhưng Đặng Thư Cần đã nói, nếu không phải Từ Vinh thì cô ấy không lấy chồng. Vì vậy hai người đã đào hôn.

 Về sau tuy đã gạo nấu thành cơm, nhưng bố mẹ của Đặng Thư Cần vẫn dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với con gái. Đây cũng là điều mà Từ Vinh lo lắng cho Đặng Thư Cần. Một cô gái yếu đuối không có bất kỳ chỗ dựa nào. Ở một nơi coi trọng cường giả như Vũ Quốc, thật đúng là gian nan.

## 504. Chương 410: Úy Tinh

- Mình tìm được pháp khí Tinh Đồ, trên đó có một hành tinh màu hồng. Không biết đó có phải là hành tinh Thiên Hồng hay không? Tuy nhiên, pháp bảo du hành lại có phẩm cấp không cao lắm. Nếu dùng pháp bảo di chuyển từ Địa Cầu tới hành tinh đó, cũng phải mất nửa năm.

 Lâm Vân nói xong cũng rất lo lắng. Sự sốt ruột trở về đại lục Thiên Hồng của hắn không thua kém gì Từ Vinh.

 - Vậy phải làm sao bây giờ?

 Từ Vinh lo lắng hỏi.

 Lâm Vân mỉm cười nói:

 - Cậu không càn phải lo lắng như vậy đâu. Mình đã có cách rồi. Cậu cứ cố gắng tu luyện tới Trúc Cơ, tăng cường thực lực lên đã. Mình vốn định đi xem con trâu ba sừng kia. Nhưng đã biết Tào Quân là tên đứng đằng sau, thì không cần nữa.

 Hai người nói nửa ngày, Từ Vinh mới tiếp nhận sự thật. Hiện tại Lâm Vân cũng đoán ra được hai từ “Hạ đông” mà Từ Vinh không ngừng nhắc tới. Từ Vinh muốn nhắc tới hai chữ “Hạ độc”, ý chỉ Tào Quân hạ độc hại hai người. Nhưng do đầu óc của Từ Vinh đã bị mê muội, chỉ có thể nói ngọng thành như vậy.

 …

 Từ Vinh được Lâm Vân trợ giúp, hơn nữa tư chất của anh ta vốn rất tốt, nên một khi chuyên tâm vào tu luyện, tu vị tiến triển rất nhanh.

 Tĩnh Như và Nhược Sương thì càng liều mạng tu luyện. Bởi vì Lâm Vân đã nói với các cô, khả năng có một ngày nào đó hắn sẽ rời khỏi Địa Cầu. Vì vậy các cô phải có đủ thực lực mới được. Hai người đều là những cô gái không muốn gây phiền lụy cho người khác, nên hai người muốn mạnh mẽ hơn. Ngay lúc đầu tiên chọn Lâm Vân, hai người đã biết Lâm Vân không phải là người bình thường, có vài thứ nhất định phải đối mặt.

 Ngoại trừ việc chiếu cố Tĩnh Như, Nhược Sương và Lâm Hinh tu luyện ra, Vũ Tích cũng dành phần lớn thời gian cho việc tu luyện. Nàng biết Lâm Vân rất bận, nên chủ động giúp Lâm Vân làm những chuyện lặt vặt. Hiện tại Lâm Vân chẳng những phải học luyện khí, còn phải luyện hóa Thiên Diễm bên trong Tinh Thần Châu. Dù không biết có thể luyện hóa Thiên Diễm hay không, nhưng vẫn phải thử. Bởi vì ngọn lửa này có tiềm năng rất lớn, ngay cả tu sĩ Hóa Thần nó cũng giết dễ dàng cơ mà. Nếu như hắn có thể luyện hóa được, chả phải ngay cả tu sĩ cấp cao hơn, hắn cũng có thể giết sao?

 Vô luận như thế nào, ít nhất hắn cũng có thêm thủ đoạn bảo vệ bản thân. Một tuần sau, Lâm Vân từ biệt mọi người tới núi Cửu Hoa để kiểm tra truyền tống trận kia. Hắn muốn biết truyền tống trận đó đi thông tới thế giới nào. Tìm hiểu xem là ai đã thông qua truyền tống trận đó tới Địa Cầu. Còn có, Vũ Đình và Mông Văn ra sao rồi?

 Dù theo lời kể của Vũ Tích, hai người tu sĩ giúp đỡ bọn họ kia không có vẻ gì là độc ác. Nhưng Lâm Vân vẫn muốn đích thân kiểm tra thì mới yên tâm.

 Quan trọng nhất là, Lâm Vân muốn xem ở đó là hành tình nào, liệu có tồn tại pháp khí phi hành vũ tru hay không.

 Lắp đặt lại truyền tống trận ở núi Cửu Hoa rất đơn giản với Lâm Vân. Dù sao kiến thức của hắn về trận pháp hơn các tu sĩ bình thường rất nhiều. Huống chi truyền tống trận này là do Lâm Vân tháo đi.

 Hai viên linh thạch Thượng Phẩm vừa để vào rãnh, truyền tống trận phát ra ánh sáng. Lâm Vân liền biến mất trong luồng ánh sáng đó.

 Truyền tống trận vốn có công năng bảo hộ. Linh thạch cung cấp càng tinh khiết, vòng bảo hộ càng chắc chắn. Lâm Vân cơ hồ không có cảm giác chóng mặt như mấy người Vũ Tích, liền đi tới cung điện.

 Cung điện này quả nhiên giống như lời Vũ Tích kể, có ba truyền tống trận đặt ở đó. Cái mà hắn sử dụng đặt ở bên trái, còn hai cái, một cái ở giữa và ở bên phải.

 Theo như lời kể của Vũ Tích, hai người nọ đến từ truyền tống trận bên phải. Rồi dẫn theo Vũ Đình và Mông Văn rời đi từ truyền tống trận ở giữa.

 Lâm Vân nghĩ ngợi, quyết định vẫn bắt đầu từ truyền tống trận ở giữa. Dù sao hai người đó rời đi từ đây. Trước khi rời đi, Lâm Vân kiểm tra xung quanh cung điên, quả nhiên cung điện này không có cửa ra vào.

 Cả cung điện rộng lớn chỉ có ba truyền tống trận cô đơn ở đó. Tuy nhiên Lâm Vân vẫn nhìn ra có điểm không đúng. Hắn phát hiện tường của cung điên vô cùng rắn chắc. Với tu vị hiện tại của hắn mà cũng không làm hư hại chút nào. Xung quanh vách tường là một trận pháp phòng ngự cực mạnh. Nếu có thể phá được trận pháp phòng ngự này, là có thể đi ra cung điện.

 Dù rất muốn biết bên ngoài cung điện là nơi nào, nhưng Lâm Vân cũng biết, với tu vị hiện tại của hắn, rất khó để phá trận pháp phòng ngự.

 Nếu không phá được thì không cần phải lãng phí thời gian ở đây nữa, Lâm Vân đi thẳng tới truyền tống trận thông tới Địa Cầu, bố trí một trận pháp ẩn nấu. Với trận pháp này, nếu tu sĩ không tới cấp Hóa Thần thì không thể phát hiện ra.

 Sở dĩ phải làm như vậy, bởi vì Lâm Vân sợ có tu sĩ phát hiện ra truyền tống trận này, sẽ kéo nhau tới Địa Cầu. Như vậy Địa Cầu sẽ trở thành con sơn dương mặc cho bọn họ chém giết. Đây là điều mà Lâm Vân không muốn thấy.

 Làm xong mọi việc, Lâm Vân mới đi tới truyền tống trận ở giữa, bỏ vào hai viên linh thạch Thượng Phẩm.

 Lâm Vân lập tức được chuyển đi. Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy choáng váng. Chứng tỏ truyền tống trận đưa tới một hành tinh xa hơn cự ly từ cung điện tới Địa Cầu rất nhiều.

 Lúc Lâm Vân đi ra truyền tống trận, thì phát hiện nơi này cũng có một trận pháp ẩn nấp. Hơn nữa trận pháp này còn cao cấp hơn trận pháp mà hắn vừa bố trí. Tu sĩ bố trí trận pháp này khẳng định rất lợi hại.

 Đây là nơi mà hai người kia dẫn theo Vũ Đình và Mông Văn tới sao? Lâm Vân nhìn xung quanh. Hắn đang ở trong một căn nhà đá. Hơn nữa còn xây dựng dưới đáy nước.

 Bố trí truyền tống trận ở đáy nước, người này đúng là mưu mẹo. Muốn tìm một truyền tống trận dấu ở đáy nước, còn có trận pháp ẩn dấu bảo vệ, quả thật không đơn giản.

 Lâm Vân bước ra khỏi nhà đá, lấy Tị Thủy Châu ra rồi bơi lên mặt nước. Viên Tị Thủy Châu này là hắn lấy được lúc ở ‘Đầm Huyền Tiên’.

 Bay lên trởi, dùng thần thức kiểm tra, Lâm Vân phát hiện mình đang ở giữa một đại dương. Trong phạm vi thần thức, chỉ nhìn thấy một vài con yêu thú, còn đâu không có gì cả.

 Rõ ràng không nhìn thấy một người. Lâm Vân có chút kỳ quái. Phạm vị thần thức của hắn đã là 3000km, vậy mà vẫn không thấy một người nào.

 Lâm Vân bước lên phi kiếm. Hắn muốn rời khỏi biển rộng, tới một nơi có người để hỏi xem đây là đâu.

 May mà đại dương này cách bờ không xa. Lâm Vân chỉ mất nửa tiếng là tới bờ biển. Nhưng cảnh vật trước mắt khiến cho Lâm Vân khó hiểu. Khắp nơi là tường đổ, nhà sụp, xác chết và yêu thú la liệt trên mặt đất. Còn có dấu vết đánh nhau của tu sĩ.

 Thậm chí còn có một số nữ tu bị giết không có mảnh vải che thân. Thật không ngờ vừa mới tới lại gặp cảnh tưởng như vậy. Lâm Vân hơi nhíu mày. Hắn có chút lo lắng cho Vũ Đình và Mông Văn.

 Dù Lâm Vân tới từ một đại lục bạo lực, chuyện giết người như cơm bữa, nhưng Lâm Vân cảm thấy đại lục Thiên Hồng vẫn còn kém xa nơi này. Ít nhất ở đại lục Thiên Hồng, sau khi chiến đấu xong, còn có người quét dọn chiến trường. Nhưng ở đây, người chết lại bỏ mặc ở đó, quả thực không khác gì với dã thú vậy.

 Biết đây không phải là chuyện của mình, nhưng nhìn nhiều người chết như vậy, bao gồm cả nữ nhân và trẻ con, Lâm Vân vẫn cảm thấy không thoải mái. Hắn vung tay lên, một ngọn Tử Hỏa bay xuống, thiêu rụi toàn bộ mọi vật trong phạm vi 10km. Sau đó thì tập họp đống tro lại, vứt xuống biển.

 Làm như vậy ít nhất không khiến người chết lõa lổ. Tuy nhiên, những người này ngay cả trẻ con vài tuổi cũng không buông tha, thì biết đó là một đám tâm ngoan thủ lạt. Trong lòng hắn càng thêm lo lắng Vũ Đình và Mông Văn. Không biết hai người đang ở đâu.

 Một giờ sau, Lâm Vân đã rời xa khu vực gần biển. Trong lòng mới thư thái chút. Trải qua hơn một giờ phi hành, hắn đã gặp người đi đường và tu sĩ.

 Dù trang phục cả Lâm Vân thoạt nhìn rất đặc biệt, nhưng những người ở đây ăn mặc không theo môt khuôn mẫu chung nào cả, nên cũng không ai chú ý. Lâm Vân đi vào một quán rượu. Hắn muốn nghe xem nơi này là nơi nào. Và vì sao lúc đi đường lại có nhiều người chết như vậy, mà không có ai quản lý?

 Tuy nhiên Lâm Vân lại không biết vật phẩm giao dịch ở đây là vàng bạc, hay là cái gì khác. Thấy tiểu nhị tới, liền lấy hai viên linh thạch Hạ Phẩm đưa cho y rồi hỏi:

 - Có cần cái này không?

 - A, linh thạch.

 Hai mắt của tiểu nhị liền tỏa sáng, lập tức nắm chặt trong tay, còn khẩn trương nhìn xung quanh. Trong đầu y liền nghĩ tới hai chữ “Dê béo”. Rõ ràng chỉ ăn một bữa cơm mà cũng dùng linh thạch.

 Lâm Vân vừa nhìn là biết linh thạch rất có giá trị ở đây. Nhưng thấy tiểu nhị tưởng mình là dê con, liền hừ lạnh một tiếng nói:

 - Tôi không cho không linh thạch.

 Tiểu nhị này rùng mình một cái, mới nhớ tới một người có linh thạch sao có thể là người đơn giản để y làm thịt. Hai tay vân vê linh thạch, do dự có nên hay không trả lại cho Lâm Vân. Nhưng y quả thực là không nỡ.

 - Cứ cầm lấy linh thạch đi. Tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện mà thôi. Nếu biểu hiện tốt thì coi như tôi thưởng cho cậu.

 Lâm Vân khoát tay nói.

 Tiểu nhị nghe Lâm Vân nói vậy, liền tranh thủ cất linh thạch đi:

 - Khách quan cứ việc hỏi. Ngài hỏi tôi là đúng người rồi đấy. Ở thành Bạc Thạch này, không có chuyện gì là tôi không biết. Cho dù là những chuyện xảy ra ở mấy nghìn, mấy vạn dặm tôi cũng biết một ít.

 Lâm Vân ngắt lời hỏi:

 - Nơi này là chỗ nào? Tôi không hỏi về thành thị, mà hỏi phạm vi lớn hơn. Còn có, tôi nghe nói ở bở biển có rất nhiều người chết. Ở đó xảy ra chuyện gì vậy?

 Tiểu nhị vừa nghe Lâm Vân hỏi vậy, liền thao thao bất tuyệt nói:

 - Xem ra khách quan là người bên ngoài tới. Nơi này là thành Bạc Thạch thuộc đại lục Úy Nam. Thành Bạc Thạch vốn thuộc sự quản lý của Song Tử Tông. Kể cả khu vực gần biển của Úy Nam cũng thuộc Song Tử Tông quản lý. Nhưng hơn một tháng trước, không biết vì nguyên nhân gì, hai tông môn lớn của đại lục Úy Nam là Âm Ma Tông và Liệt Dương Môn kết hợp với nhau tấn công Song Tử Tông.

 Về sau nghe nói Song Tử Tông bị đánh vô cùng thảm. Người ở bên trong tông môn đều bị giết gần hết. Người quản lý ở các địa phương cũng bị chết rất nhiều người. Chỉ có một số người của Song Tử Tông lọt lưới, hiện tại chắc bọn họ đã bỏ trốn khỏi đại lục Úy Nam.

 Hóa ra là các tông môn tranh đấu. Tuy nhiên, xem ra Âm Ma Tông và Liệt Dương Môn kia cũng không phải thứ tốt gì. Nghĩ đến đây liền hỏi:

 - Thành Bạc Thạch không phải cũng thuộc sự quản lý của Song Tử Tông sao? Vì sao nơi đây không xảy ra chuyện gì? Mà đại lục Úy Nam là thuộc hành tinh nào?

 Nghe Lâm Vân hỏi vậy, Tiểu nhị sửng sốt nửa ngày mới phản ứng:

 - Khách quan, chẳng lẽ ngài không phải là người của Úy Tinh? Mà tới từ hành tinh khác?

 Lâm Vân lạnh lùng trả lời:

 - Là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta. Đừng để cho ta mất hứng.

 - Vâng, vâng.

 Tiểu nhị xoa mồ hôi trên trán rồi nói tiếp:

 - Bởi vì thành chủ của thành Bạc Thạch là đệ tử của Liệt Dương Môn. Cho nên lúc vừa mới chiến tranh, ông ta đã đầu nhập vào Liệt Dương Môn. Hơn nữa hiện tại vua của ba vương triều lớn của đại lục Úy Nam cũng là đệ tử của Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông. Cho nên, cho nên…

 Lâm Vân cuối cùng đã minh bạch. Xem ra Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông đã kết hợp để ám toán Song Tử Tông. Ngay cả vua của người phàm cũng bị khống chế. Những tin tức cao tầng chắc là tiểu nhị này không biết. Còn việc hắn không phải là người của Úy Tinh thì không thể để lộ ra ngoài được.

 Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền giơ một ngón tay, một tia tinh lực chui vào bộ não của tiểu nhị kia, xóa bỏ ký ức cuộc nói chuyện này. Rồi mới rời đi thành Bạc Thạch. Úy Tinh này lớn hơn Địa Cầu rất nhiều lần. Cho nên muốn tìm Mông Văn và Vũ Đình có chút phiền toái. Mong rằng Vũ Đình và Mông Văn gia nhập không phải là Song Tử Tông. Nếu không hai người đúng là gặp nguy hiểm.

 Lâm Vân vừa ra thành Bạc Thạch thì biết mình bị theo dõi. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, đám người này đúng là không biết sống chết.

 - Hành vi của người này rất kỳ quái. Khi hắn đi vào quán rượu đã cho tiểu nhị hai viên linh thạch rồi hỏi han nửa ngày trời. Cuối cùng thì trí nhớ của người tiểu nhị bị xóa mất. Người này rất có thể là dư nghiệt của Song Tử Tông.

 Có hai người theo dõi Lâm Vân, một người có khuôn mặt âm trầm nói.

 - Có thể đơn giản xóa trí nhớ của người tiểu nhị kia, xem ra tu vị của hắn cao hơn chúng ta. Có nên lập tức đi báo cáo không?

 Tên còn lại có khuôn mặt màu đó, hỏi.

 Tên kia trả lời:

 - Không phải lo lắng. Việc nhỏ như vậy báo cáo làm gì. Người này tuổi chừng hai ba mươi tuổi, tu vị chắc không thể cao hơn chúng ta .Có rất nhiều cách để xóa trí nhớ, chứ không cần tu vị cao thì mới làm được. Có lẽ hắn biết một số bí thuật nào đó.

 Lâm Vân bay không nhanh lắm. Hắn muốn bắt hai tên kia để hỏi tình huống cụ thể. Dù sao những tin tức lấy được từ tiểu nhị kia chỉ là tin tức đại khái. Chứ chưa phải là chính xác.

 Sưu sưu vài tiếng, hai tên kia bay tới cản đường Lâm Vân.

 Hai người đều có tu vị Kết Đan. Một người là Kết Đan trung kỳ. Khó trách bọn chúng không để Lâm Vân vào mắt. Dù sao ba mươi tuổi đã Kết Đan không phải là nhiều. Một tu sĩ có tư chất tốt, cũng phải hơn năm mươi tuổi mới Kết Đan được.

 Hơn nữa Lâm Vân cũng chỉ là tu sĩ Kết Đan. Hai người bọn họ phối hợp đối phó một mình hắn, không phải là chuyện đơn giản sao? Huống hồ trong hai người bọn họ còn có một tu sĩ Kết Đan trung kỳ. Mà hai tên này không tin Lâm Vân mới hai, ba mươi tuổi đã là Kết Đan trung kỳ.

 - Bằng hữu, vội vã chạy đi đâu vậy, chúng ta nói chuyện với nhau một lát.

 Tên tu sĩ mặt đen lạnh lùng nói.

 - Ngươi 0

## 505. Chương 411: Đôi Nam Nữ

Lâm Vân không nói gì, biểu lộ rất lãnh đạm. Hắn biết mình không cần phải ra tay đối phó hai tên này. Bởi vì còn có một con Hoàng Tước mới ở phía sau. Chỉ là hai tên ngu ngốc này còn chưa phát hiện ra mà thôi.

 - Ngươi cho rằng không nói lời nào thì chúng ta có thể bỏ qua cho ngươi sao? Ngươi quá ngây thơ rồi. Mau đưa giới chỉ đây. Thật không ngờ một tu sĩ nhỏ nhoi như ngươi cũng có cả giới chỉ. Lão tử liều sống liều chết mới lấy được một cái. Đinh Hỏa thì vẫn phải dùng túi trữ vật. Ha ha, hai ta thật là may mắn…

 Đồ Hồng nhìn thấy giới chỉ trên tay của Lâm Vân, sắc mặt càng thêm hưng phấn.

 Lâm Vân bình thản cười:

 - Ta rốt cuộc đã hiểu, vì sao tới tận bây giờ hai vị mới chỉ là những tên thủ thành. Tông Chủ của các vị quả nhiên là biết dùng người. Dùng phế vật để thủ thành đúng là quyết định anh minh thần võ.

 Lâm Vân nói xong, đầy vẻ chế giễu nhìn hai tên.

 Đồ Hồng và Đinh Hỏa thấy Lâm Vân coi rẻ hai người mình như vậy, lửa giận lập tức thiêu đốt. Hai người liền lao lên, phóng ra pháp bảo vây công Lâm Vân.

 Lâm Vân bỗng nhiên lùi về phía sau. Hai tên này tưởng Lâm Vân tránh né công kích của bọn chúng, cười càng đắc ý. Hiện tại muốn chạy trốn cũng đã muộn.

 - Oanh oanh..

 Vài tiếng nổ vang lên, hai tên Đồ Hồng và Đinh Hỏa bị nổ văng ra ngoài. Do Lâm Vân đã bay ra khỏi phạm vi vụ nổ, cho nên hắn không hề bị ảnh hưởng gì.

 - Không tốt, bị ám toán. Là bùa Nhất Dương Lôi…

 Cho dù hai tên này kịp phản ứng nhưng vẫn bị nổ cho trọng thương. Hai tên còn chưa biết nên làm gì, thì có hai tia sáng lao thẳng về phía bọn chúng.

 Phốc phốc hai tiếng, ở giữa trán của hai tên đã có một lỗ thủng. Lâm Vân không thể không bội phục thủ đoạn chính xác và tàn nhẫn của người đánh lén. Cho dù tu vị của người đánh lén còn cao hơn hai tên Đồ Hồng và Đinh Hỏa, nhưng vẫn lựa chọn ám toán. Chiêu đánh lén vừa rồi bao gồm cả Lâm Vân trong đó. Nếu không phải Lâm Vân kịp thời rút lui, thì vừa nãy đã có ba tia sáng chứ không phải hai tia sáng rồi.

 Một đôi tu sĩ nam nữ xuất hiện trước mặt Lâm Vân. Khuôn mặt của người nam hơi trắng, tuổi chừng bốn mươi, khá là anh tuấn. Nữ nhân cũng rất sinh đẹp. Đôi mắt như câu hồn, chỉ tùy ý nhìn thoáng qua Lâm Vân thôi, đã lộ ra vẻ phong tình rồi. Đây là một mỹ phụ tuyệt sắc.

 Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ bất mãn với vẻ gợi tình của cô ta.

 - Ai u, vị tiểu ca này, vừa nãy chúng tôi có làm cậu bị thương hay không? Lúc Tử Huy vung Nhất Dương Lôi ra, tôi còn đang lo lắng. Vạn nhất khiến cậu bị thương thì làm sao bây giờ. Lúc đó có hối hận cũng không kịp.

 Giọng nói của mỹ phụ rất nũng nịu, đầy vẻ kiều mỵ. Làm cho người ta vừa nghe đã muốn ôm mỹ phụ kia vào ngực rồi đùa giỡn một phen.

 Người nam tử thấy Lâm Vân chỉ nhìn chăm chú vào mỹ phụ, im lặng không nói, thì càng bất mãn. Mỹ phụ thấy Lâm Vân nhìn mình như vậy, trong lòng rất cao hứng, cười khanh khách một tiếng

 Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Hai người này lợi hại hơn Đồ Hồng và Đinh Hỏa rất nhiều. Một người là Kết Đan hậu kỳ, một người là Kết Đan trung kỳ. Mà hai người này còn có vẻ giỏi về dùng tâm kế. Nhìn bề ngoài thì thật không phát hiện ra sự tàn độc của bọn họ.

 Đôi nam nữ này không phải người tốt gì.

 - Trang phục của cậu rất kỳ lạ. Cậu không phải là người của đại lục Úy Nam đúng không?

 Người nam tử lạnh giọng nói.

 Ánh mắt của Lâm Vân rất hờ hững. Trong lòng hắn đang nghĩ, nên dùng cách bình thường hỏi hay là bức bách bọn họ hỏi. Mà nếu bức bách phải dùng Sưu Hồn Thuật mới được. Hiện tại hắn sử dụng thuật đó không thành thạo lắm. Nên không có nắm chắc có thể sưu hồn tu sĩ Kết Đan.

 - Sư huynh, trang phục của người này hơi giống với trang phục của hai cô gái mà sư phụ mang về mấy năm trước. Không lẽ bọn họ tới cùng một nơi?

 Nữ tử yêu mị kia dùng thuật truyền âm để nói chuyện nhưng Lâm Vân vẫn nghe thấy rõ ràng. Với tu vị Kết Đan mà ở trước mặt hắn truyền âm, quả thực không khác gì nói chuyện bình thường cả.

 Nam tử kia hơi gật đầu. Y cũng đồng ý với ý kiến của sư muội.

 Lâm Vân vừa nghe mỹ phụ kia truyền âm, là biết cô ta đang nói tới Mông Văn và Vũ Đình. Thật không ngờ Mông Văn và Vũ Đình lại là người cùng tông môn với đôi nam nữ này.

 - Hai người thuộc tông môn nào?

 Lâm Vân đột nhiên hỏi.

 Nếu không phải do tu vị của Lâm Vân cũng là Kết Đan, còn tránh thoát được Nhất Dương Lôi vừa nãy, thì hai người bọn họ đã trực tiếp động thủ rồi. Mỹ phụ che miệng cười, phong tình vạn chủng nói:

 - Ài, tôi rất muốn nói với câu. Nhưng tôi nghĩ sư huynh của tôi không thích cậu. Sư huynh của tôi rất hay ghen. Khanh khách…

 Nam tử nghe mỹ phụ nói như vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm. Giống như rất là ghen tỵ vậy.

 Lâm Vân cười nhạt một tiếng, vung tay lấy một viên Thiên Diễm Tinh Kim to bằng nắm đấm ra. Một cỗ khí tức nóng rực tỏa ra xung quanh.

 “Đây là cái gì?”

 Đôi nam nữ sững sờ nhìn Thiên Diễm Tinh Kim trong tay của Lâm Vân. Mặc dù bọn họ không biết đó là vật gì, nhưng bọn họ biết đây nhất định không phải là tài liệu tầm thường.

 - Tôi cũng không biết. Tôi nhặt được nó ở trong Thiên Diễm….

 Ngữ khí của Lâm Vân rất bình thản, giống như là nhặt được một viên đá ở ven đường vậy.

 - Thiên Diễm Tinh Kim…

 Lâm Vân còn chưa nói hết lời, nam tử kia đã kêu to một tiếng. Rất rõ ràng, y cũng biết danh tiếng của Thiên Diễm Tinh Kim.

 - Cái gì? Có thật là Thiên Diễm Tinh Kim vô giá…

 Mỹ phụ nói tới đây liền im lặng.

 Một lúc lâu, mỹ phụ mới hồi phục tinh thần, hơi kinh dị nhìn Lâm Vân,, hỏi:

 - Tiểu ca, có thể cho tôi xem viên đá trong tay cậu được không?

 Vẻ tham lam trong mắt cô ta lộ ra rất rõ. Đôi mắt của tên nam tử cũng không ngừng chuyển tới chuyển lui. Giống như đang nghĩ tới cái gì đó.

 - Cho cô xem cũng không sao, tôi có rất nhiều viên đá như vây. Chỉ là tôi mới tới đây, nên có nhiều chuyện muốn hỏi hai vị đạo hữu một chút. Không biết có thể hay không?

 Lâm Vân nghịch viên Thiên Diễm Tinh Kim, giống như vô tình ý, nói.

 Ánh mắt của đôi nam nữ tu sĩ này cũng chuyển động theo viên đá trong tay Lâm Vân. Mắt thấy nam tử kia có dấu hiệu động thủ. Lâm Vân cười , nói tiếp:

 - Không biết hai vị thuộc tông môn nào?

 Ánh mắt của mỹ phụ kia đã thanh tỉnh lại, nhìn sang Lâm Vân càng thêm nóng bỏng. Thấy Lâm Vân đặt câu hỏi, vội vàng trả lời:

 - Vị sư đệ này, cậu tới đây lúc nào?

 - Tôi mới tới đây từ hai tiếng trước. Cho nên không biết gì ở đây cả.

 Lâm Vân vừa nhìn ánh mắt của cô ta là biết cô ta đang tính kế. Ngay cả xưng hô cũng biến thành sư đệ, không biết một lúc sau có phải sẽ biến thành đệ đệ thân yêu hay không? [/CHARGE][/HIDE]

 - Ài, may mà cậu gặp được chúng tôi. Hai người vừa nãy chính là người của Âm Ma Tông. Bọn chúng đã bị chúng tôi giết, nếu không thì cậu thảm rồi. Chúng tôi là người của Song Tử Tông, là một phái lớn nhất của đại lục Úy Nam. Sư đệ, nếu không cậu cũng gia nhập môn phái của chúng tôi đi. Không nói đan dược, công pháp của môn phái chúng tôi nhiều không kể xiết, thậm chí ngay cả mỹ nữ cũng xếp thành đàn.

 - Cậu đẹp trai, lại có khí chất oai hùng bất phàm như vậy, đến tỷ tỷ vừa nhìn còn thích, nói gì những sư muội ở tông môn. Như thế nào? Đây là một cơ hội khó mà có được. Bằng không phải kiểm tra mới được gia nhập Song Tử Tông. Lúc đó khó khăn rất lớn.

 Mỹ phụ nói xong, liền nở nụ cười mê người.

 “Quả nhiên cô ả này luyện mị công”

 Lâm Vân âm thầm nghĩ.

 - Như Hương, nói nhiều với hắn làm cái gì? Cứ giết phăng đi là được.

 Nam tử nghe mỹ phụ nói vậy, liền không vui, lập tức truyền âm nói.

 - Ngu ngốc, người này còn chưa nói hắn lấy được Thiên Diễm Tinh Kim ở đâu. Chỉ cần chúng ta lừa gạt được hắn nói ra vị trí của Thiên Diễm , thì chúng ta có thể dùng hồ lô Xích Âm để thu Thiên Diễm. Như vậy chả phải tốt hơn hay không? Trời sắp tối rồi…

 Nghe mỹ phụ truyền lại lời như vậy, nam tử liền không có ý kiến gì nữa.

 Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Quả nhiên là mưu đồ Thiên Diễm Tinh Kim của mình. Nhưng cô ả kia nói câu cuối “Trởi sắp tối” là có ý gì?

 Mà quả nhiên Mông Văn và Vũ Đình đầu nhập vào Song Tử Tông. Nếu Song Tử Tông bị Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông tính kế, thì lá gan của hai người này thật lớn. Vẫn ở chỗ này mà không chịu chạy trốn.

 - Đạo hữu, không biết cậu lấy được viên khoáng thạch đó từ đâu?

 Tên nam tử thấy Lâm Vân trầm ngâm không nói, liền không kiên nhẫn hỏi.

 - Thực xin lỗi, tôi không có hứng thú trả lời câu hỏi này.

 Lâm Vân nghĩ bụng, chẳng còn gì để hỏi. Hai người này chắc cũng thuộc mấy người trốn thoát khỏi nạn diệt môn.

 Mục đích chính của Lâm Vân khi tới nơi này là tìm kiếm bản đồ hành tinh và tìm cách quay trở về đại lục Thiên Hồng. Xem Mông Văn và Vũ Đình chỉ là thuận tiện mà thôi. Có thể gặp thì gặp, không gặp cũng không sao.

 Thấy Lâm Vân muốn rời đi, ánh mắt của tên nam tử liền trở nên lạnh lẽo, chỉ nói một câu “Động thủ”. Câu này là nói ra chứ không phải truyền âm. Lâm Vân nghĩ bụng, cuối cùng vẫn là phải động thủ.

 Tên tu sĩ nam giơ tay lên điều khiển phi kiếm, muốn tấn công Lâm Vân. Mỹ phụ tên Như Hương nghe y nói vậy cũng lập tức phóng ra một cái lưới màu vàng óng ả. Xem điệu bộ là muốn trói Lâm Vân lại.

 Lâm Vân lạnh lùng cười. Nhưng lại cảm thấy có điểm là lạ. Theo thủ đoạn tàn nhẫn và nhanh chóng khi đối phó với Đồ Hồng và Đinh Hỏa, pháp bảo của bọn chúng nên lao liên tiếp tới hắn rồi mới đúng. Vì sao đến hiện tại còn chưa tấn công?

 Mà một màn kế tiếp làm cho Lâm Vân mở rộng tầm mắt. Cô ả Như Hương kia rõ ràng điều khiển pháp bảo hình cái lưới bao phủ tên nam tu kia lại. Hai người này không phải là đồng bọn sao? Vì sao lại đột nhiên tranh đấu nội bộ như vậy?

 - Như Hương, cô…

 Đôi mắt tên nam tu như muốn bốc hỏa. Y thật không ngờ sư muội lại ra tay với mình.

 Mỹ phụ bắt được tên nam tu, hừ lạnh một tiếng:

 - Ta cái gì? Thẳng đến hôm nay ta mới có thể bắt được ngươi. Từ ngày đầu tiên ngươi chiếm thân thể của ta, ta đã hạ quyết tâm bầm thây ngươi thành nghìn mảnh. Hôm nay lão nương cuối cùng cũng có cơ hôi. Tôn Cương, xem ngươi còn chạy thoát kiểu gì?

 Nói xong, mỹ phụ lấy ra một cây châm dài, rồi phóng tới huyệt Khí Hải của tên nam tu kia.

 - Như Hương, cô thật độc ác…

 Trong mắt tên Tôn Cương lộ ra vẻ tuyệt vọng.

 Một màn hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của Lâm Vân. Mà đột nhiên mỹ phụ kia mang theo ánh mắt đầy nhu nhược và khát vọng nhìn về phía hắn. Đây là một đôi mắt mong muốn người mạnh hơn bảo vệ.

 - Như Hương, lẽ nào cô coi trọng tên kia?

 Tôn Cương nhìn thấy ánh mắt của Như Hương nhìn về phía Lâm Vân, lửa giận càng bùng cháy.

 Mỹ phụ tên Như Hương lại nhìn thoáng qua Lâm Vân. Trong mắt vẫn là vẻ nhu nhược và khát vọng đó. Rồi quay đầu nói với Tôn Cương:

 - Cho dù ta có gả cho một người xa lạ, còn tốt hơn đi theo ngươi.

 Nói xong, cây ngân châm tiếp tục đâm sâu xuống.

 Lâm Vân bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nhưng lại không nói ra đó là cảm giác gì. Như Hương, cái tên rất dễ nghe. Nhưng thủ đoạn của cô ta lại rất tàn nhẫn, nói động thủ là động thủ.

 Tuy nhiên, trên đời này có mấy cô gái có thể so sánh với Vũ Tích? Vũ Tích? Hắn đã nghĩ ra chỗ không đúng, liền không do dự, lập tức bay lên trời.

 Lâm Vân vừa bay lên thì một tia sáng cực mạnh đã đánh xuống vị trí vừa đứng của hắn. Uy lực của ánh sáng này rất lớn, chỗ hắn vừa đứng liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh. Rồi một cột khói hình cây nấm cực lớn bay lên trời. Cả không gian xung quanh đó như muốn bị xé rách vậy.

 Thật là vụ nổ khủng khiếp. Vụ nổ kia còn lớn hơn Nhất Dương Lôi không biết bao nhiêu lần. Lâm Vân đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Cho dù với tu vị hiện tại của hắn, bị ánh sáng kia đánh trúng, không chết thì cũng bị trọng thương.

 Một khi hắn trọng thương, nói không chừng sẽ bỏ mạng trong tay của hai tên tu sĩ kia. Đúng là một đôi nam nữ xảo trá.

 Tên nam tu thấy Thiểm Lôi Tử trăm năm của mình rõ ràng không làm tên tu sĩ kia bị thương, trong lòng liền trầm xuống.

 Thiểm Lôi Tử là do một vị tu sĩ Đại Thừa luyện chế. Thứ đó vừa phóng ra, tốc độ nhanh vô cùng, mà uy lực đủ để giết chết tu sĩ dưới cấp Luyện Hư. Thiểm Lôi Tử này là bảo bối của hắn. Không chỉ nói tên tu sĩ kia, cho dù là tu sĩ Hóa Thần cũng không tránh khoỉ. Nhưng hắn làm sao có thể tránh thoát được?

 Nếu không phải nhìn không thấu tu vị của Lâm Vân. Hơn nữa lúc đầu Lâm Vân còn tránh thoát được Nhất Dương Lôi, thì y đã không sử dụng Thiểm Lôi Tử rồi.

 Vì muốn có Thiên Diễm Tinh Kim trên người Lâm Vân, tăng thêm việc nhìn không thấu tu vị của Lâm Vân, y đã vận dụng bảo bối có lực sát thương lớn nhất. Không ngờ vẫn là thất bại trong gang tấc. Trước khi động thủ, hai người còn diễn một vở tuồng kịch, nhưng như vậy rồi vẫn không thành công. Chẳng lẽ tu vị của người này đã là Luyện Hư kỳ sao?

 - Tu vị của ngươi quả nhiên cao hơn chúng ta rất nhiều. Người làm cách nào khám phá ra kế hoạch của chúng ta?

 Mỹ phụ nói xong, liền lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vân. Cô ta đã biết mị công của mình không hề có tác dụng gì với Lâm Vân.

 - “Trời sắp tối” là ám hiệu của các ngươi. Bởi vì các ngươi nhìn không thấu tu vị của ta, cho nên mới ra ám hiệu đánh lén.

 Lâm Vân vừa nói xong, thì thấy đôi tu sĩ nam nữ kia không ngừng phun máu tươi.

 “Không tốt, hai người này muốn thiêu đốt máu để chạy trốn”

 Lâm Vân liền cách không tung quyền về phái đôi nam nữ kia.

 Hai tiếng Oanh oanh vang lên, hai ngụm máu tươi kéo dài vài trăm mét. Tên nam tử Tôn Cương rơi xuống mặt đất. Còn cô ả tên Như Hương thì cố chịu đựng trọng thương, bỏ chạy.

## 506. Chương 412: Tinh Hà Trùy

Quả nhiên là một đôi xảo trá như hồ ly. Đánh lén, ám toán, huyết tuần (đốt máu), cuối cùng ở trước mặt mình còn chạy mất một người. Khó trách tông môn đã bị diệt, mà hai người này vẫn còn nghênh ngang ở đây cướp đường.

 Lâm Vân đi tới, nhặt giới chỉ của tên Tôn Cương lên rồi một mồi lửa thiêu hủy y.

 Nhưng Lâm Vân vừa nhìn vào giới chỉ liền không khỏi ngạc nhiên. Tên này mới chỉ tu sĩ Kết Đan, vậy mà tài sản bên trong rất phong phú. Linh thạch, đan dược, linh thảo, tài liệu pháp bảo, thậm chí còn nhiều hơn cả hắn. Số tài sản không hề thua kém cả một tông môn.

 Tên này chỉ là một tu sĩ Kết Đan, kiếm đâu ra nhiều tài sản như vậy? Lâm Vân thật không nghĩ ra. Hiện tại hắn chỉ hối hận để cho cô ả kia trốn thoát. Mặc dù biết cô ả kia trúng một quyền chắc chắn đã bị thương nặng. Nhưng nếu ả chết ở một chỗ khác, thì không phải là tiện nghi cho người khác sao?

 Xem giới chỉ này của Tôn Cường, thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, Tôn Cương là đệ tử quan trọng của Song Tử Tông, có nhiệm vụ bảo quản tài sản của Song Tử Tông. Thứ hai là tên Tôn Cương này nhân lúc cháy nhà mà hôi của. Khi Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông xấm lần, y đã cướp toàn bộ tài sản của tông môn rồi chạy đi.

 Tuy nhiên, tài sản dù nhiều, nhưng lại không có bản đồ hành tinh mà Lâm Vân cần.

 Một tiếng xé gió truyền tới, Lâm Vân biết có người lại tới. Liền không tiếp tục lưu lại đây nữa. Thân hình đảo mắt đã biến mất tại chỗ.

 Lâm Vân âm thầm kêu nguy hiểm. Không biết tên Tôn Cương dùng vật gì ám toán mình mà có uy lực và tốc độ kinh khủng như vậy.

 Lúc hắn nhìn thấy biểu lộ của cô ả Như Hương, hắn mới biết hai người diễn trò. Khuôn mặt của cô ả Như Hương kia còn vẻ kiều mỵ từ việc mây mưa. Hơn nữa còn rất thỏa mãn. Nếu là một nữ nhân bị bắt buộc, thì không thể có vẻ thỏa mãn đó được.

 Hắn đã nhìn thấy vẻ mặt đó ở Vũ Tích. Khi hắn nhớ tới Vũ Tích, thì mới hiểu ra sự âm hiểm của cô ả kia.

 Hiện tại nhớ lại thì thật sự may mắn. Nếu trúng thứ ánh sáng cơ hồ khiến không gian vặn vẹo như vậy, Lâm Vân không cho rằng hắn có thể chịu đựng được. Hơn nữa, ở một tình huống như vậy, cho dù muốn tạo vòng bảo hộ cũng không kịp.

 Những ngày tiếp theo, Lâm Vân vừa đi vừa thăm dò. Cuối cùng biết được những người còn lại của Song Tử Tông đã rời khỏi đại lục Úy Nam. Phần lớn là chạy nạn tới đại lục Úy Bắc và đại lục Trung Châu.

 Ngoại trừ Tôn Cương và Như Hương, Lâm Vân không gặp phải một người nào của Song Tử Tông cả. Cũng không biết bọn họ đã đi nơi nào. Tuy nhiên, hắn lờ mờ cảm giác được Vũ Đình và Mông Văn không xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn tập trung tinh lực để tìm kiếm bản đồ hành tinh.

 Nhưng tìm kiếm nửa tháng đã khiến hắn thất vọng. Cho dù tìm được bản đồ hành tinh thì hoặc là kém bản đồ của hắn rất nhiều, hoặc là không trọn vẹn.

 - Tiền bối, ngài muốn tìm bản đồ hành tinh, sao không tới buổi đấu giá Ngũ Lục?

 Một tiểu nhị của cửa hàng bán pháp bảo thấy Lâm Vân muốn mua bản đồ hành tình, cũng biết Lâm Vân không phải tu sĩ bình thường. Bởi vì tu sĩ bình thường làm sao có thể mua được một thứ quý báu mà khó dùng như vậy? Cho nên chủ động đề nghị Lâm Vân tới buổi đấu giá.

 - A, hội đấu giá Ngũ Lục?

 Lâm Vân ngạc nhiên hỏi lại.

 Tiểu nhị vừa nhìn thần sắc của Lâm Vân là biết Lâm Vân không biết buổi đấu giá đó. Xem ra vị tiền bối này không phải là người của Úy Tinh rồi. Nếu là người của Úy Tinh, không ai là không biết hội đấu giá Ngũ Lục.

 Khó trách hắn muốn mua bản đồ hành tinh. Nghĩ tới đây, tiểu nhị càng thêm nịnh nọt:

 Chương 412 (1): Tinh Hà Trùy

 - Tiền bối, hội đấu giá Ngũ Lục là tổ chức đấu giá lớn nhất của Úy Tinh, do năm đại lục hợp tác mở ra. Cứ năm năm lại tổ chức một lần.

 - Nếu tiền bối muốn tham gia, hiện tại có thể tới Tiên Khí Các để báo danh. Buổi đấu giá đó sắp được tổ chức rồi. Buổi đấu giá Ngũ Lục được chia là hai lần, tu sĩ dưới Kết Đan và tu sĩ trên Kết Đan. Mỗi lần kéo dài một tuần.

 Lâm Vân gật đầu. Hắn cũng biết Tiên Khí Các. Hắn còn từng tới nơi đó để hỏi mua bản đồ hành tinh. Tiểu nhị này khá nhiệt tình, nên Lâm Vân ban thưởng cho y năm viên linh thạch Hạ Phẩm.

 Tiểu nhị thấy mình chỉ nói mấy câu mà Lâm Vân đã thưởng hậu hĩnh như vậy, không khỏi cảm thán Lâm Vân giàu có. Nên càng thao thao bất tuyệt giới thiệu các môn phái và cao thủ của thành Đề Á. Còn giới thiệu các những món ăn ngon và đặc sản nổi tiếng nữa.

 Lâm Vân không kiên nhẫn, liền rời đi cửa hàng bán pháp bảo này. Trong lòng suy nghĩ tiểu nhị kia thật là dong dài. Tuy nhiên y đúng là không hề khoác lác, thành Đề Á là một trong năm thành thị Tu Chân lớn nhất của Úy Tinh. Chỉ là ở đây không có bản đồ hành tinh mà hắn muốn.

 Sau khi ghi danh ở Tiên Khí Các, Lâm Vân quyết định ở đây chờ đến khi buổi đấu giá bắt đầu, không đi khắp nơi tìm kiếm nữa. Tài sản của hắn đã có quá nhiều, không cần phải đi ra tìm kỳ ngộ. Hơn nữa ở thế giới này thường xuyên có chiến tranh và giết chóc. Đất nước của những người phàm đều phải phục vụ cho các tu sĩ. Hắn không muốn dính líu đến những cái đó.

 Muốn tìm Mông Văn và Vũ Đình không phải ngày một ngày hai. Vả lại đó là con đường do chính hai người lựa chọn. Mục đích hiện tại của Lâm Vân là tìm được bản đồ hành tinh rồi lập tức trở về Địa Cầu, mang theo Từ Vinh tới đại lục Thiên Hồng.

 Cho nên mấy ngày nay, Lâm Vân tập trung học tập và nguyên cứu cách luyện khí. Vừa mới chiếm được số tải sản lớn của Tôn Cương, nên hắn không cần phải tiết kiệm khi làm thử.

 Bởi vì có nhiều linh thạch, nên Lâm Vân mua thêm linh thảo và tài liệu ở phường thị. Có thể nói, cho dù là cả một tông môn, cũng không lãng phí tài liệu vào việc học tập luyện đan luyện khí như Lâm Vân. Đây hoàn toàn là thiêu đốt linh thạch.

 Thoáng cái đã năm ngày, Lâm Vân nhận được tin tức của Tiên Khí Các. Liền dọn dẹp đồ đạc rồi lập tức tới phòng đấu giá của Tiên Khí Các. Trong lòng hắn rất chờ đợi buổi đấu giá này. Có lẽ hắn có thể tìm được thứ hắn muốn ở đây.

 Đi vào phòng đấu giá, Lâm Vân phát hiện tu vị của mình ở đây không kém, nhưng không phải là cao nhất. Rõ ràng có bốn năm cỗ khí tức còn khủng bố hơn cả hắn. Lâm Vân khẳng định những người này đã đạt tới Luyện Hư Kỳ rồi. Thậm chí có một người, Lâm Vân phỏng chừng đã đạt tới Đại Thừa Kỳ.

 Lâm Vân không sợ Luyện Hư Kỳ, nhưng nếu có thể không xung đột thì vẫn không nên xung đột. Còn vị tu sĩ Đại Thừa kia, với khí tức của y như vậy, Lâm Vân biết hiện tại hắn không phải là đối thủ của người này.

 Buổi đấu giá Ngũ Lục quả nhiên không bán những thứ thấp kém. Đồ vật đầu tiên đã là cổ bảo Ngũ Dương Bát. Vừa bắt đầu đã có bảo vật như vậy, không khí trong phòng đấu giá trở nên sôi nổi. Bảo vật này phù hợp với mọi cấp tu sĩ.

 Tu sĩ chủ trì đấu giá vừa nói một câu “Giá quy định là một trăm hai mươi nghìn linh thạch Thượng Phẩm. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn một nghìn”, toàn trường liền không ngừng vang lên tiếng gọi giá.[/CHARGE][/HIDE]

 Mặc dù số linh thạch đó không là gì với Lâm Vân, nhưng thứ đó không có tác dụng gì với hắn. Hắn có rất nhiều pháp bảo. Lần trước lấy được chiếc cổ đăng của tu sĩ Hóa Thần vẫn còn chưa luyện hóa. Còn tinh lực đâu mà cần những thứ khác. Pháp bảo, linh khí, thậm chí cổ bảo của hắn đã chồng chất như núi.

 Tuy Lâm Vân không cần, nhưng những người khác lại tranh nhanh quyết liệt. Cuối cùng có người trả giá ba trăm năm mươi nghìn linh thạch Thượng Phẩm và mua được.

 Qua pháp bảo là đan dược, dược liệu tài liệu, toàn bộ là thứ tốt, không hề có thứ kém cỏi nào. Đều là những thứ bình thường khó mà kiếm được. Đoán chừng buổi đấu giá này năm năm mới tổ chức một lần, cho nên các tu sĩ đều lấy bảo bối quý giá nhất của mình đem ra bán, để đổi lấy thứ có tác dụng hơn với mình.

 Điều khiến Lâm Vân thất vọng là mặc dù có nhiều bảo bối, nhưng không có vật nào đáng để hắn ra tay. Có mấy thứ tài liệu rất không kém lại không khiến hắn hứng thú.

 Đảo mắt đã qua ba ngày, Lâm Vân cơ hồ sắp buồn ngủ, nhưng một giọng nói đã khiến hắn bừng tỉnh.

 - Pháp bảo phi hành vũ trụ Tinh Hà Trùy. Tốc độ của nó không cách nào đo đạc được, phụ thuộc hoàn toàn vào tu vị của người sử dụng. Giá quy định là mười triệu linh thạch Thượng Phẩm. Mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn một trăm nghìn linh thạch Thượng Phẩm. Người mua cũng có thể lấy tài liệu hoặc pháp bảo thay thế cho linh thạch.

 Người chủ trì vừa hô giá, tất cả các tu sĩ trong phòng đấu giá đều điên cuồng.

 Mười triệu linh thạch Thượng Phẩm, đây là thứ đắt tiền nhất từ lúc bắt đầu. Mười triệu linh thạch Thượng Phẩm, chỉ sợ nhiều tông môn cho dù táng gia bại sản cũng không thể mua được. Tuy nhiên, chỉ cần không ngu ngốc, là có thể nhìn ra Tinh Hà Trùy là một cổ báo chính thức. Hơn nữa đáng đồng tiền bát gạo.

 Phỏng chừng chủ nhân của bảo bối này không dùng được, nên mới mang ra bán, để kiếm linh thạch. Chứ nếu là tông môn, ai nguyện ý bán một thứ như vậy.

 Trong lòng Lâm Vân đã phiên giang đảo hải. Tinh Hà Trùy kia cho hắn một cảm giác cực kỳ tang thương của thời Viễn Cổ. Hơn nữa, khí tức của nó giống như Hỗn Độn Sơn Hà Đồ vậy. Chứng tỏ đẳng cấp của nó ngang với Sơn Hà Đồ.

 Nếu không phải hắn có một Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, thì khẳng định hắn không biết đây cũng là một bảo bối đỉnh cấp. Cây trùy này chẳng những là bảo bối vô giá, còn rất hữu dụng với hắn. Nói không chừng nhờ nó mà việc đi lại từ Địa Cầu tới đại lục Thiên Hồng sẽ dễ dàng hơn.

 Vô luận như thế nào cũng phải có bằng được cái trùy kia.

 Mười triệu linh thạch Thượng Phẩm vừa báo ra, điên cuồng qua đi là sự tĩnh lặng. Nhiều người không biết Tinh Hà Trùy có cấp bậc như thế nào, nhưng giá tiền này thật đúng là vô tiền khoáng hậu. Ngoại trừ một cái tiên khí không trọn vẹn được bán đấu giá vào ba trăm năm trước, cả Úy Tinh còn chưa có thứ nào vừa ra giá là mười triệu linh thạch Thượng Phẩm cả.

 Mà đây mới chỉ là giá khởi điểm, giá cả cuối cùng khẳng định cao hơn nhiều giá tiền này.

 Pháp khí phi hành vũ trụ đương nhiên ngoại trừ phi hành giữa các hành tinh ra, cũng có thể dùng để bay lượn. Lâm Vân phỏng chừng những ngưởi ở đây tuy biết cây trùy là bảo bối, nhưng không biết giá trị chân chính của nó. Thậm chí ngay cả người đấu giá Tinh Hà Trùy cũng không biết.

 Chỉ có hắn, người có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, mới biết được giá trị chuẩn xác của cây trùy. Đây là bảo bối độc nhất vô nhị của cả thế giới Tu Chân.

 Với giá tiền như vậy, lại không biết cụ thể giá trị của nó, thì người có đủ linh thạch cũng chưa chắc dám mua. Hoặc cũng có người tính kế đợi cho người mua rời đi rồi giết người đoạt vật. Có thể sẵn sàng trả tiền mua bảo bối này, chỉ có thể là những tông môn lớn, hoặc là tu sĩ đỉnh cấp có truyền thừa từ thời thượng cổ.

 - Mười một triệu.

 Sau một lúc yên tĩnh, rốt cuộc đã có người báo giá. Lâm Vân thở dài, bảo bối như vậy, dù không biết hết giá trị nhưng vẫn khó có thể bỏ qua.

 Ánh mắt của mọi người trong phòng đều nhìn về phía người báo giá. Lâm Vân sững sờ, hắn thật ngờ người báo giá đầu tiên lại là một tu sĩ không mặc trang phục của tông môn nào cả. Mà là một tán tu.

 Một tán tu lại có tài sản như vậy, thật khiến cho Lâm Vân lắp bắp kinh hãi. Xem ra, muốn có Tinh Hà Trùy phải tốn không ít công phu rồi.

 Hiện tại Lâm Vân có mười tám triệu linh thạch Thượng Phẩm. Số linh thạch Trung Phẩm và Hạ Phẩm còn lại, nếu đổi thành linh thạch Thượng Phẩm, thì chỉ khoảng ba, bốn triệu mà thôi. Nói chính xác, thì Lâm Vân có khoảng hai mươi hai triệu linh thạch Thượng Phẩm.

 Hai mươi hai triệu linh thạch Thượng Phẩm này, phần lớn là hắn mới lấy được từ Tôn Cương. Bằng không ngay cả tư cách trả giá hắn cũng không có. Trong lòng Lâm Vân càng thêm hối hận vì để cô ả Như Hương kia chạy thoát. Nếu giết được cô ta, nói không chừng mình đã có ba bốn mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm rồi.

 Cho dù ba, bốn mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm cũng chưa chắc thắng trong cuộc đấu giá. Nhưng vẫn còn tốt hơn là hai mươi hai triệu.

 - Mười ba triệu.

 Có thêm người báo giá. Lâm Vân nhìn nhìn, là một nam tử có tu vị Nguyên Anh điên phong, mặc áo đạo bào màu xám,, có thêu chữ Thiên Hạt Tông. Nguyên lai là tông môn báo giá. Lâm Vân không có chút cao hứng nào. Vừa báo gia lần thứ hai đã là mười ba triệu rồi. Số linh thạch của hắn chắc là không đủ.

 - Mười lăm triệu.

 Lại có tông môn tham gia. Lâm Vân càng thên khẩn trương. Xem ra không ít người biết nhìn hàng xịn. Trông cậy vào việc người khác không biết, thì đúng là vọng tưởng.

 - Hai mươi hai triệu.

 Lâm Vân thoáng cái đã đem hết toàn bộ số linh thạch của mình báo giá. Hắn muốn khiến những người khác trở tay không kịp.

 Quả nhiên, Lâm Vân vừa báo giá đã tăng lên bảy triệu, khiến cho tất cả mọi người trong hội trường đều sững sờ. Rất nhiều ánh mắt mang theo thần thức phóng về phía Lâm Vân. Hai khí tức cường hãn cũng lao tới.

 Lâm Vân rùng mình một cái, thầm mắng mình làm việc lỗ mãng. Như vậy chẳng những không mua được Tinh Hà Trùy, mà còn lộ tài sản ra ngoài. Có lẽ khi mình vừa ra khỏi phòng đấu giá, sẽ trở thành mục tiêu chung của những người ở đây. Phải biết rằng buổi đấu này là công khai,, chứ không giữ bí mật cho khách hàng.

 Quả nhiên, vài ánh mắt mang theo địch ý phóng tới. Lâm Vân nghĩ bụng, dù sao là phúc thì không phải là họa. là họa cũng tránh không nổi. Đã như vậy còn không bằng cường thế hơn một chút. Nghĩ tới đây, hắn liền phóng khí tức của mình. Một cỗ khí tức khổng lồ không hề thua kém Hóa Thần phóng ra ngoài. Lâm Vân không để lộ hết tu vị của mình. Lá bài tẩy phải để sau cùng.

 Vài ánh mắt thù địch liền thu trở về. Có vài tu sĩ Nguyên Anh nhổ ra một ngụm máu, âm thầm run sợ. Từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ cường hãn như vậy. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn nghe thấy một tiếng hừ lạnh, giống như tiếng sấm đánh vào tai vậy. Tiếng hừ đó tới từ phía tu sĩ Đại Thừa.

 Lâm Vân cũng không cố kỵ được nhiều như vậy. Nếu mua được Tinh Hà Trùy, hắn sẽ lập tức dùng Tinh Hà Trùy rời đi. Nếu không mua được, thì phải tìm cách đoạt bằng được thứ này.

 - Hai mươi lăm triệu.

 Điều Lâm Vân hy vọng đã không xảy ra. Giá cả đảo mắt đã lên tới hai mươi lăm triệu. [/CHARGE][/HIDE]

 Xem ra chỉ có thể nhìn xem là ai mua, rồi rồi ra tay cướp đoạt.

 - Hai mươi bảy triệu…

 - Hai mươi chín triệu.

 - Ba mươi lăm triệu.

 Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, giá của Tinh Hà Trùy đã tăng vọt tới ba mươi lăm triệu. Nhưng xu thế vẫn không dừng.

 “Thật là nhiều người biết nhìn hàng xịn”

 Lâm Vân lại thở dài. Không phải là hắn không nghĩ tới dùng Huyền Ngưng Hàn Thủy hay Thiên Diễm Tinh Kim. Nhưng cho dù những thứ này có giá trị cao, nhưng vẫn chưa đủ để đổi Tinh Hà Trùy. Nếu lấy ra quá nhiều, phỏng chừng còn chưa mua được Tinh Hà Trùy, đã bị người vây công đánh chết rồi.

 Huyền Ngưng Hàn Thủy và Thiên Diễm Tinh Kim khác với Tinh Hà Trùy. Mặc dù nhiều người muốn Tinh Hà Trùy, nhưng bọn họ biết không thể dùng được. Nhưng Huyền Ngưng Hàn Thủy và Thiên Diễm Tinh Kim lại có tác dụng với tất cả tu sĩ. Nếu Lâm Vân để lộ ra, mọi người sẽ khi dễ hắn từ bên ngoài tới, đều vây lại, thì cho dù hắn có mười cái mạng cũng khó thoát khỏi.

 Cách duy nhất là đợi buổi đấu giá kết thúc rồi theo dõi, xem có cơ hội cướp được không. Nếu nói người mua Tinh Hà Trùy mà không bị người khác đánh chủ ý, thì Lâm Vân không tin.

 Một lúc sau, giá cả của Tinh Hà Trùy đã lên tới năm mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm.

 “Những tông môn này thật đúng là có tiền”

 Tuy nhiên Lâm Vân mơ hồ cảm thấy không đúng. Hiện tại hội trường đang tiến vào giai đoạn báo giá gay cấn. Nhưng hình như hơi quá thì phải.

 Một pháp bảo, cho dù là cổ bảo, nhưng cũng không thể khiến mọi người tranh đoạt kịch liệt như vậy chứ? Lẽ nào có người đã nhận ra cây trùy là tiên khí? Hoặc là pháp bảo cao cấp?

 Lâm Vân không dám khẳng định, tuy nhiên với cái giá cao như vậy, những người ở đây chắc cũng đã phát hiện ra cái gì đó.

 - Tám mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm.

 Giá tiền này vừa đưa ra đã khiến người chủ trí và các vị khách kinh hãi. Thật không ngờ cây trùy này lại có giá cao như vậy. Đúng là cái giá cao nhất từ trước tới nay.

 - Tám mươi triệu lần thứ nhất…Tám mươi triệu lần thứ hai…

 Người chủ trì còn đang kéo dài giọng điệu, thì một tiếng hừ lạnh vang lên:

 - Một trăm triệu…

 Người chủ trí đấu giá không phải thất thần rồi, mà là chết lặng, chỉ biết run giọng hỏi:

 - Đã có người đưa ra một trăm triệu. Còn có ai đưa ra giá cao hơn không?

 - Một trăm mười triệu…

 Đã là một một trăm mười triệu..

 Mọi người trong hội trưởng đều hóa đá. Số tiền đó đã ngang bằng với vài cái mỏ linh thạch rồi.

 - Khấu sư thục, hơn một trăm triệu linh thạch là một nửa tài sản của tông môn chúng ta, chúng ta còn muốn tranh tiếp không?

 Ở ghế khách quý số mười sau, một người văn sĩ trung niên cung kính nói với một lão già.

 - Tiếp tục đi. Tinh Hà Trùy kia nhất định là tiên khí. Mấy lão bất tử kia chắc cũng đã phát hiện ra. Chỉ cần mua được thứ này, Thần Nguyên Môn của chúng ta, cho dù không độc bá Trung Châu, nhưng sẽ không kém hơn bốn Đại Tông Môn đứng đầu. Gọi giá lên một trăm bốn mươi triệu đi. Linh thạch sớm hay muộn cũng kiếm được trở về thôi.

 Lão già bình tĩnh nói.

 Lâm Vân đã chú ý vài ghế khách quý. Nơi đó tồn tại khí tức có thể uy hiếp hắn.

 Điều khiến Lâm Vân kỳ quái, đó là tu sĩ Đại Thừa Kỳ kia không ra tay tranh đoạt. Xem ra không phải chỉ có một mình hắn có ý cướp đoạt. Những người không có thực lực cạnh tranh hoặc là không muốn lấy linh thạch ra, chắc đều đang chờ Tinh Hà Trùy rơi vào tay ai rồi tính toán tiếp.

 - Còn có vị nào ra thêm giá mới không? Một trăm năm mươi triệu lần thứ nhất, một trăm năm mươi triệu lần thứ hai…

 Đến đoạn cuối, người chủ trì có chút kinh hãi, giọng nói cũng run rẩy. Nhưng không dám kéo dài. Giá tiền này đã phá vỡ hoàn toàn dự kiến của mọi người lúc đầu.

 - Một trăm năm mươi triệu lần thứ ba,

 Tu sĩ chủ trì nói xong câu cuối liền thở phào một cái. Cuối cùng cũng đã qua. Thật như là bị tra tấn tinh thần vậy.

 - Tôi vui mừng tuyên bố Tinh Hà Trùy đã thuộc về vị khách ngồi ở ghế số bảy, với giá là một trăm năm mươi triệu linh thạch Thượng Phẩm. Chúc mừng đạo hữu.

 Người chủ trì vừa dứt lời, ghế số bảy vang lên tiếng hừ lạnh. Có vẻ không hài lòng với sự dong dài của người chủ trì.

 Vô số thần thức liền phóng tới ghế số bảy. Lâm Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên thần thức không có cách nào đi vào khu ghế đó.

 Nhưng từ khí thế phát ra từ ghế số bảy, Lâm Vân biết ở đấy nhất định là một cường giả Luyện Hư Kỳ. Xem ra còn thuộc một tông môn khá lớn. Như vậy việc tranh đạo Tinh Hà Trùy có chút phiền toái. Thậm chí là không có khả năng.

 Những người tham gia cạnh tranh cũng phát hiện ra người ở ghế số bảy rất lợi hại. Đến khi có mấy thần thức cường đại từ ghế số bảy phóng ra ngoài, mọi người thu hồi thần thức lại. Trong đó chẳng những có cường giả Luyện Hư Kỳ, còn không thiếu tu sĩ Hóa Thần Kỳ. Chỉ cần không uống nhầm thuốc, thì mọi người cũng biết không nên trêu trọc tông môn đó.

 - Thượng Kiếm Tông thật là ngoan độc. Rõ ràng lấy ra một trăm mươi triệu để mua Tinh Hà Trùy. Phỏng chừng số linh thạch đó đã chiếm chín phần tài sản của bọn họ rồi.

 Tên văn sĩ trung niên ngồi ở ghế mười sáu nghiến răng nói.

 - Ta đã coi thường tên Đạt Hạo. Không ngờ y lại có khí phách như vậy. Sẵn sàng lấy ra gần hết tài sản để mua Tinh Hà Trùy. Tuy nhiên ta muốn nhìn xem tên Đạt Hạo kia mang Tinh Hà Trùy về Thượng Kiếm Tông kiểu gì. Hừ, tiên khí dễ sở hữu vậy sao?

 Lão giả hừ lạnh một tiếng nhìn nhìn ghế số bảy.

 Suy nghĩ một lát, lão già tiếp tục nói:

 - Có hai tán tu trả giá, một người là tên râu quai nón, một người là người trẻ tuổi. Bọn hắn không ngồi ở ghế khách quý, chứng tỏ là tán tu lang thang. Một tán tu mà có thể đưa ra nhiều linh thạch như vậy, thì không phải là một tu sĩ bình thường.

 - Có lẽ bọn họ kế thừa tài sản thời Thượng Cổ. Trong hai người, tu vị cao nhất là Hóa Thần. Hai người này quan tâm tới Tinh Hà Trùy như vậy, thì lát nữa bọn họ nhất định sẽ rời đi. Mã Trụ, cậu dẫn theo vài người theo dõi, làm việc bí mật chút.

 - Vâng, thưa Khấu sư thúc…

 Tên văn sĩ lập tức rời khỏi phòng đấu giá.

 Lâm Vân cũng đã chú ý tới tên râu quai nón. Một người có thể đưa ra giá hơn mười triệu linh thạch, thì không tuyệt đối không phải đơn giản. Phải biết rằng, cho dù là chưởng môn của một tông môn, cũng chưa chắc lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Tông môn tuy không thiếu linh thạch, nhưng không thuộc quyền sở hữu của chưởng môn. Vậy mà tên râu quai nón rõ ràng lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Thật là lợi hại.

 Buổi đấu giá kế tiếp tuy có rất nhiều vật phẩm trân quý, nhưng không khí đã đơn điệu hơn rất nhiều. Điều này khiến cho người của hội đấu giá rất buồn bực. Sớm biết như vậy thì đã giữ Tinh Hà Trùy tới cuối rồi.

 Quả nhiên, người ở phòng số bảy vừa rời đi, các vị khách trong hội trường cũng lục tục đi theo. Lâm Vân vẫn ngồi yên ở chỗ đó. Bởi vì thông qua Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, hắn phát hiện Tinh Hà Trùy vẫn ở phòng số bảy.

 Trong lòng Lâm Vân lại nghĩ, trước khi luyện chế Phệ Hồn Thương, có nên mua một pháp bảo công kích ở đây hay không? Bỗng nhiên khí tức của Tinh Hà Trùy đã trở nên mơ hồ.

 Người này mang theo Tinh Hà Trùy rời đi khi nào vậy? Nếu Tinh Hà Trùy đã rời khỏi phòng đấu giá, Lâm Vân còn ở lại làm gì nữa. Lập tức cũng đi ra hội trường.

## 507. Chương 413: Tranh Cướp

Đi loanh quanh trong thành Đề Á nhưng không cảm ứng được cái gì cả. Khí tức Tinh Hà Trùy đã bị che giấu hay bị đưa ra khỏi thành, Lâm Vân không thể biết được.

 Làm sao bây giờ? Theo lý thuyết thì Tinh Hà Trùy chỉ khi bị luyện hóa hoặc là nhận chủ như Sơn Hà Đồ, thì khí tức của nó không bị mất mới đúng. Bởi vì thứ này không thể bỏ vào trong giới chỉ.

 Chứng tỏ Tinh Hà Trùy đã bị đưa ra khỏi thành. Lâm Vân nghĩ tới đây liền rời thành Đề Á. Vô luận như thế nào cũng thể để mất dấu Tinh Hà Trùy.

 Lão già ngồi ở ghế mười sáu nhìn thấy Lâm Vân rời khỏi hội trường, liền cười nhạt một tiếng, ra lệnh cho tu sĩ tóc dài đứng ở bên canh:

 - Một tên tu sĩ Hóa Thần mà cũng dám đánh chủ ý tới Tinh Hà Trùy. Vu Thanh, cậu đi thông báo cho chưởng môn, bảo chưởng môn phái thêm người tới đây trợ giúp. Tuyệt đối không thể để Thượng Kiếm Tông có được Tinh Hà Trùy.

 - Vâng thưa Khấu trưởng lão. Chỉ là người của Thượng Kiếm Tông đã đi rồi, chúng ta tới đâu chặn?

 Tu sĩ tóc dài cung kính hỏi.

 - Tiên khí dễ dàng mang đi vậy sao? Chỉ trừ khi nó đã được luyện hóa hoặc là nhận chủ, thì ngạo khí của nó không thể che giấu được. Mà tiên khí thì không bỏ được vào trong giới chỉ. Nếu dễ dàng mang đi như vậy, thì cho dù có giá là hai trăm triệu ta cũng mua

 Khấu trưởng lão hừ lạnh nói.

 Lâm Vân rất nhanh ra khỏi thành Đề Á. Nhưng hắn vẫn không cảm thấy khí tứ của Tinh Hà Trùy đâu cả. Phải biết rằng, hắn có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cùng thuộc tính với Tinh Hà Trùy. Đáng nhẽ ra tìm kiếm phải đơn giản hơn chứ.

 Lâm Vân trầm tư suy nghĩ một lát, đột nhiên tức giận. Những tên khốn kiếp này, lão tử đã mua được cái quái gì đâu mà đã đánh chủ ý tới lão tử? Có ba tên tu sĩ Hóa Thần rõ ràng đang theo dõi hắn.

 Thực là chưa kiếm được cái gì đã chọc phải một tổ ong vò vẽ. Lâm Vân vừa buồn bực vừa tức giận. Liền không dừng lại nữa mà bay về phía một nơi hoang vắng.

 Ba tên tu sĩ Hóa Thần, đứng đầu là tên văn sĩ ở ghế mười sáu, thấy Lâm Vân bay về hướng dã ngoại, liền không chút do dự bay theo.

 Đối phương chỉ có một tu sĩ Hóa Thần. Mà bọn họ có ba người. Nên không việc gì phải sợ một tên tán tu.

 - Hắn muốn chạy, chúng ta đuổi nhanh lên.

 Tên văn sĩ ra lệnh. Ba người tăng tốc độ đuổi theo. Lần này bọn chúng đã không thèm che dấu nữa.

 Bị đuổi sát như vậy, Lâm Vân rất tức giận. Vẫn còn loại cướp bóc hiển nhiên như thế. Úy Tinh này thật con mẹ nó là nơi tốt. Nếu không phải vội vã tới đại lục Thiên Hồng tìm kiếm Thanh Thanh. Thì Lâm Vân thực muốn định cư ở đây. Đây là cuộc sống mà hắn yêu mến.

 Một nén nhang sau, Lâm Vân đã bị ba tên tu sĩ Hóa Thần bao vây lại.

 - Ngươi không cần phải chạy nữa đâu, giao giới chỉ ra đây, chúng ta còn xem xét tha ngươi một mạng.

 Một tên tu sĩ vừa đen vừa lùn nói.

 - Thần Nguyên Môn của chúng ta con chưa từng để con mồi chạy thoát. Nhớ kỹ lão phu là Diêm Ức Hổ của Thần Nguyên Môn. Cho ngươi ba giây suy nghĩ. Chúng ta còn có việc khác phải làm.

 Tên tu sĩ ở giữa nói.

 Lâm Vân lạnh lùng nhìn ba tên, căn bản chẳng muốn dài dòng. Trong ba tên, thì tu vị cao nhất là tên văn sĩ kia, nhưng cũng chỉ là Hóa Thần trung kỳ điên phong mà thôi. Thậm chí còn không bằng tên tu sĩ Hóa Thần của Tử Vân Điện. Cho nên Lâm Vân không để vào mắt.

 Vung tay phóng Tinh Bạo ra, ngay cả phi kiếm cũng lười lấy. Nếu có Phệ Hồn Thương, thì Lâm Vân có thể lấy ra sử dụng. Nhưng còn chưa luyện chế, mà lấy linh khí thì hơi mất mặt. Còn không bằng không lấy.

 Tinh Bạo vừa ra, Lâm Vân lại phóng thêm Tinh Vũ. Tu vị đôi bên chênh lệch, cho nên Lâm Vân đối phó rất thoải mái.

 - Phốc phốc…

 Vài tiếng qua đi, toàn bộ pháp bảo phòng ngự của ba tên tu sĩ Hóa Thần đã bị nổ tan tành. Không ngừng có máu tươi vung vãi.

 - Chạy thôi, tu vi của người này đã là Luyện Hư rồi, còn cao hơn chúng ta nhiều lắm…

 Tên văn sĩ trung niên hốt hoảng nói.

 Tu vị càng lên cao, khoảng cách càng ngày càng lớn, chứ không thể dùng số đông để đo điếm được.

 Nếu ba người này ngay từ đầu tập trung phòng ngự Lâm Vân, cho dù không địch lại, nhưng sẽ không thê thảm như vậy. Tu sĩ Hóa Thần đấu với tu sĩ Luyện Hư, không chỉ nói là ba người, cho dù có ba mươi người cũng không làm gì được.

 Chưa chiến đã e sợ, cộng thêm tên văn sĩ trung niên chạy trốn, hai tên tu sĩ còn lại cũng tranh thủ thời gian bỏ chạy, đâu dám dừng lại. Công pháp của Lâm Vân là thuộc loại biến dị, ba sao màu bạc tuy chưa phải là tu vị Luyện Hư. Nhưng thực lực không hề thua kém tu sĩ Luyện Hư.

 Bất đồng ở chỗ, tu sĩ Luyện Hư có thể sử dụng nguyên khí của thiên địa cho mình dùng, chứ không đơn giản như sử dụng linh khí. Mà Lâm Vân chỉ có thể so về tinh lực trong người. Không thể sử dụng nguyên khí của thiên địa được.

 Tuy nhiên, một khi Lâm Vân đột phá bốn viên Kim Tinh, thì tu vị của hắn sẽ lên tới Đại Thừa Kỳ. Thậm chí Đại Thừa Kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên ba viên Kim Tinh biến dị của Lâm Vân, tương đương với tám viên Lam Tinh, đối phó với vài tên tu sĩ Hóa Thần thì không tốn nhiều sức lực.

 - Muốn chạy trốn dễ vậy sao?

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Mới vài ngày trước đã để cho một tu sĩ Kết Đan nho nhỏ chạy thoát. Lần này hắn sẽ không phạm lại sai lầm như vậy.

 Ba ngọn Tử Hỏa nhanh chóng đánh trúng ba tên tu sĩ Hóa Thần kia. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, ba người nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Lâm Vân không chút do dự thu giới chỉ lại.

 Lâm Vân biết không nên ở lại đây, lập tức rời đi. Ở chỗ này cao thủ quá nhiều, cho dù hắn có thể đối phó với tu sĩ Luyện Hư, nhưng nếu tới nhiều hơn thì hắn sẽ không phải đối thủ. Huống hồ vẫn còn một tu sĩ Đại Thừa quanh quẩn đây.

 Lâm Vân không cho rằng hắn có thể đối phó với cấp Đại Thừa. Trừ khi là đã bốn sao. Huống hồ hắn còn chưa có pháp bảo thuận tay. Xem ra phải gấp rút luyện chế Phệ Hồn Thương mới được. Nơi này không giống như ở Địa Cầu. Ở Địa Cầu không có một ai có thể uy hiếp được hắn, nhưng ở đây lại hoàn toàn khác.

 Lâm Vân vừa rời đi, vài khí tức mạnh mẽ đã xuất hiện ở chỗ Lâm Vân vừa chiến đấu.

 - Chuyện gì xảy ra vậy Khấu sư huynh?

 Đi tới là ba lão già. Lão ở giữa là lão già ở ghế số mười bảy. Còn hai người kia cũng có tu vị Luyện Hư.

 - Ba người Mã Trụ đã bị giết rồi. Hung thủ thật lợi hại. Chiến đấu chỉ diễn ra có chưa tới nửa nén hương mà thôi. Tu vị của người kia tuyệt đối không phải là Hóa Thần Kỳ, xem ra tôi đã nhìn lầm rồi. Ngay cả tôi, trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể giết được ba người Mã Trụ…

 Sắc mặt của Khấu trưởng lão rất âm trầm.

 Khấu sư huynh, hắn là ai? Từ khi nào lại xuất hiện một cao thủ vô danh như vậy? Hiện tại chúng ta nên truy bắt hắn hay là đi chặn Thượng Kiếm Tông?

 Một người nghe thấy Khấu sư huynh nói tu vị của hung thủ còn cao hơn cả huynh đấy, trong lòng rất kinh dị. Bản lĩnh của Khâu sư huynh như thế nào, y biết rất rõ.

 - Chỉ cần người này còn ở Trung Châu, thì sẽ có biện pháp bắt được hắn. Lấy Tinh Hà Trùy vẫn quan trọng hơn. Vô luận như thế nào, Thần Nguyên Môn của chúng cũng phải lấy bằng được nó.

 Khấu trưởng lão nói xong, suy nghĩ phương hướng, rồi lập tức dẫn theo hai tên rời đi.

 Lâm Vân phi hành rất nhanh, nhưng vẫn không phát hiện ra khí tức của Tinh Hà Trùy. Tuy không cam lòng nhưng lại không có cách nào khác.

 - Oanh oanh…

 Một chuỗi tiếng nổ vang lên kịch liệt. Phía trước xuất hiện tu sĩ đang đánh nhau. Lâm Vân lập tức tới gần nhìn xem. Hiện tại hắn rất cần dù chỉ một chút manh mối liên quan tới Tinh Hà Trùy.

 Có ba người đang đánh nhau, mà trong đó có một người hắn quen. Lâm Vân không khỏi cười nhạt.

 Ba người đang đánh nhau, một người chính là tu sĩ có râu quai nón. Hai tên khác thì không ngừng tấn công y.

 Lâm Vân nhìn bọn họ chiến đấu mới thăng bằng một chút. Tên râu quai nón kia cũng giống như mình, vì lộ tiền tài mà bị người khác theo dõi. Phỏng chừng hai tên tu sĩ đang đánh nhau với y kia cũng là tán tu. Không thấy người của Thần Nguyên Môn đâu cả. Lâm Vân vừa nghĩ là biết, ba tên Thần Nguyên Môn kia nhất định là muốn cướp mình trước rồi tới tên râu quai nón.

 Tuy nhiên tên râu quai nón cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Hai tu sĩ có tu vị tương đương với y kết hợp lại nhưng vẫn không làm gì được. Người này sử dụng một pháp bảo hình cái búa cực lớn, mang theo chân nguyên hùng hậu ngăn cản sự công kích của hai tên.

 Lâm Vân thấy tên râu quai nón có vẻ không sợ hãi hai tên tán tu, cho nên không vội đi ra. Mà đứng một bên nhìn bọn họ chiến đấu.

 - Rầm rầm..

 Vài tiếng do linh lực va chạm vang lên. Lông mày Lâm Vân nhíu lại. Hắn đã cảm thấy khí tức của Tinh Hà Trùy. Mang theo đó là vài cỗ khí tức cường đại đi tới bên này.

 Ba tu sĩ đang đánh nhau liền dừng tay, giống như hẹn trước đều nhìn về một hướng. Ba người vừa còn liều mạng chiến đấu, hiện tại thì đều tránh sang một bên.

 Trong nháy mắt, sáu tên tu sĩ có tu vị cao hơn Lâm Vân đã đi tới chỗ ba người đánh nhau. Trong đó có ba người mặc áo đen. Tuy bọn chúng đã ẩn dấu ký hiêu. Nhưng từ linh lực ba động trên người bọn chúng, Lâm Vân vẫn nhận ra đó là người của Thần Nguyên Môn.

 Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đám người Thần Nguyên Môn đúng là bịt tay trộm chuông.

 Ba người thấy sáu người tới đều có tu vị Luyện Hư, cao hơn bọn họ cả một cảnh giới. Trong lòng ba người có chút luống cuống, muốn lén lút bỏ chạy. Bảo vật dù tốt, nhưng phải có mệnh hưởng dụng mới được.

 Lâm Vân thấy ba người muốn đi, cười thầm một tiếng, hiện tại muốn đi cũng đã chậm rồi. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người trong đó đã bị nổ tung. Còn tên râu quai nón, không biết dùng pháp bảo gì mà chạy thoát được công kích. Mấy tên tu sĩ này cũng không quan tâm y chạy thoát, mà quay sang đánh nhau tiếp.

 Lâm Vân biết mình chưa bị phát hiện. Mà sáu người kia rõ ràng không nói chuyện gì cả, chỉ tập trung chiến đấu. Đoán chừng bọn họ muốn giải quyết luôn ở nơi này.

 Thần thức của Lâm Vân mạnh hơn những người ở đây một ít. Nên hắn đã nhìn thấy một bên là Thần Nguyên Môn không muốn lộ mặt, và một bên thì mặc quần áo có chữ Thượng. Hẳn chính là Thượng Kiếm Tông.

 Thượng Kiếm Tông chắc không muốn dẫn tới thêm người tới đoạt Tinh Hà Trùy, cho nên chiến đấu rất im lặng, không phát ra những thanh âm nổ lớn.

 Sáu người này đánh nhau càng ngày càng kịch liệt. Lâm Vân đã thấy Tinh Hà Trùy trên tay của một tu sĩ mập mạp thuộc Thượng Kiếm Tông. Cho dù Tinh Hà Trùy đã bị thu nhỏ đi rất là nhiều, nhưng vẫn có kích cỡ của một cái trùy bình thường.

 Để đoạt được Tinh Hà Trùy từ tay sáu tu sĩ Luyện Hư, thì quả thật không dễ. Lâm Vân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể theo dõi sáu người này liều mạng với nhau.

 Tuy nhiên, sáu người này đánh nhau từ mặt đất tới bầu trời, động tĩnh lớn như vậy, không kinh động tới người khác cũng khó. Lâm Vân đã cảm thấy mấy cỗ khí tức cường đại đang lao tới đây. Dù trong lòng rất sốt ruộn sắc. Bọn họ thật không ngờ vẫn còn có người nấp ở đây. Hai tu sĩ Thượng Kiếm Tông đuổi theo sau Khấu trưởng lão liền toàn lực đánh về phía ông ta.

 Khấu trưởng lão rõ ràng không muốn buông tha Tinh Hà Trùy, cho nên cưỡng chế phóng ra một pháp bảo phòng hộ, tiếp tục bay về phía Tinh Hà Trùy.

 Mặc dù có pháp bảo ngăn cản, nhưng một kích toàn lực của hai tu sĩ Luyện Hư đâu có phải là đơn giản. Khấu trưởng lão liền không ngừng phun máu tươi, lung lay rơi xuống chỗ của Lâm Vân.

 Lâm Vân lạnh lùng cười, một tay bắt Tinh Hà Trùy, một tay phóng Tinh Đao chém đứt tay của Khấu trưởng lão. Rồi không chút do dự mang theo Tinh Hà Trùy và cánh tay đó rời đi.

 Tất cả đều phát sinh trong thời gian quá ngắn. Cơ hồ chỉ trong một chớp mắt mà thôi. Thì Lâm Vân đã biến mất. Dù Lâm Vân đã lấy đi Tinh Hà Trùy, nhưng những người đằng sau vẫn không lo lắng. Bởi vì khí tức của Tinh Hà Trùy không thể giấu được.

 Ngoại trừ Khấu trưởng lão đang bị trọng thương ra, năm người còn lại đều đuổi theo hướng của Lâm Vân.

 Thần Nguyên Môn vô cớ chọc vào chúng ta, Thượng Kiếm Tông của chúng ta sẽ không đơn giản bỏ qua như vậy.

 Tên béo của Thượng Kiếm Tông vứt lại một câu rồi cũng đuổi theo. Tinh Hà Trùy đã bị người khác cướp đi, không cần phải giả bộ như không biết. Mối thù giữa hai môn phái đã kết định rồi.

 Lâm Vân cơ hồ vừa rời đi, lại xuất hiện thêm năm sáu cao thủ. Bọn họ thấy thế đều bay về hướng Lâm Vân chạy trốn.

## 508. Chương 414: Tu Sĩ Đại Thừa

- Xoạt xoạt..

 Một lát sau, có thêm mấy người đi tới. Cao nhất là cao thủ Luyện Hư, thấp nhất cũng là Hóa Thần điên phong.

 - Ngụy Tông Chủ.

 - Ngụy tiền bối.

 Các tu sĩ vừa đến đều cung kính chào hỏi Ngụy Hữu Nha. Y chỉ hơi gật đầu rồi nói:

 - Tên tu sĩ kia chắc không phải là người Úy Tinh, còn là một tên tán tu. Hắn có một công pháp ẩn nấp cực kỳ hiếm có. Ngay cả ta cũng không thể phát hiện ra hắn đang ở đâu.

 - Tuy nhiên, ta đoán chừng tên kia đang ở trong phạm vi một trăm dặm quanh đây, tuyệt đối không xa hơn. Mặc cho như thế nào, không thể để cho bảo vật như Tinh Hà Trùy bị một tu sĩ ở thế giới khác cướp đi. Cho nên các ngươi thay phiên nhau canh gác ở nơi này. Nếu có tin tức thì lập tức thông báo cho ta.

 Ngụy Hữu Nha nói xong, liền cẩn thận tìm tòi xung quanh, nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào. Đành phải rời đi. Nhưng trước khi rời đi, y đã để lại một tia thần thức.

 - Vâng, thưa Ngụy Tông Chủ…

 Mấy người này đều cung kích trả lời. Nếu Ngụy Tông Chủ đã muốn bắt người kia, như vậy tuyệt đối không thể cho hắn thoát.

 Có thể tưởng tượng, một khi bắt được hắn hoặc thông báo tung tích của hắn cho Ngụy Tông Chủ, mình sẽ được rất nhiều chỗ tốt. Cho nên bọn họ đều rất hưng phấn. Thậm chí có một số người đã chuẩn bị xây dựng động phủ, ý định ở đây lâu dài.

 Dù sao tên kia chỉ có tu vị Hóa Thần. Mà những người ở đây đều có tu vị không thấp hơn hắn.

 - Không ngờ chỉ là một tên tán tu Hóa Thần, ngay cả Ngụy Tông Chủ cũng không bắt được. Tên kia thật khó chơi.

 - Đúng vậy. Tuy nhiên, không phải Ngụy Tông Chủ vừa nói sao? Hắn có một pháp thuật ẩn nấp rất lợi hại.

 - Biết rồi. Nghe nói Thần Nguyên Môn và Thượng Kiếm Tông đã toàn diện khai chiến, đều là vì Tinh Hà Trùy.

 - Khai chiến thì sao chứ, Tinh Hà Trùy chả bị cướp đi rồi còn gì nữa. Mà cái trùy đó có thực sự là tiên khí hay không?

 …

 Lâm Vân không dám phóng thần thức ra ngoài. Nhưng hắn đã nhìn thấy cả khu rừng này được bảo vệ rất nhiêm ngặt. Chẳng những có rất nhiều động phủ được xây dựng, thậm chí còn mở cả gian hàng buôn bán tạm thời nữa.

 Nếu cứ như vậy, nơi này không phải trở thành một khu phường thị sao? Lâm Vân dở khóc dở cười, nhưng cũng biết hiện tại không có cách nào chạy trốn. Đành phải tránh ở trong Tinh Thần Châu để tu luyện.

 Điều khiến Lâm Vân không ngờ, nơi này dần dần có tu sĩ tập trung tới. Cuối cùng thực sự tạo thành một phường thị nho nhỏ.

 Lâm Vân tránh ở ổ chim, thúc thủ vô sách. Đợi một tuần sau, hắn thấy người không giảm bớt mà ngày càng nhiều. Xem ra phải ở đây lâu dài rồi.

 Đã không ra được thì tập trung luyện hóa Thiên Diễm. Rồi sau đó luyện chế Phệ Hồn Thương.

 Lâm Vân nhìn Thiên Diễm ở một góc của Tinh Thần Châu, liền tạo một cái vòng bảo hộ rồi không chút do dự đi vào Thiên Diễm. Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Vân tiếp xúc với Thiên Diễm. Dù lần đầu tiên suýt nữa bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Nhưng về sau nhờ Thiên Diễm mà hắn giết được một tu sĩ Hóa Thần.

 Chậm rãi mở một khe hở ở vòng bảo hộ. Quả nhiên, vừa có khe hở, Thiên Diễm lập tức tràn vào. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ tay vung Tinh Hóa đối kháng.

 Tinh Hỏa màu tím của Lâm Vân tuy cường hãn, nhưng vẫn còn kém hơn Thiên Diễm một chút. Tuy nhiên Lâm Vân chỉ mở một khe hở nhỏ, hơn nữa Tinh Hỏa không ngừng phóng ra. Dù bị Thiên Diễm đốt rất nhiều, nhưng vẫn có một bộ phận Thiên Diễm được Lâm Vân luyện hóa.

 Một khi luyện hóa được một phần, thì việc về sau đơn giản hơn hiều. Lâm Vân dùng Thiên Diễm đã được luyện hóa ngăn cản Thiên Diễm chưa được luyện hóa. Quả nhiên, dù cùng là Thiên Diễm, nhưng sau khi được Lâm Vân luyện hóa, năng lực công kích của nó mạnh hơn chưa được luyện hóa rất nhiều.

 Theo thời gian, Thiên Diễm trong Tinh Thần Châu không ngừng giảm bớt. Lâm Vân cũng không ngừng nuốt đan dược để bổ sung tinh lực. Khe hở của vòng bảo hộ dần dần được nới rộng. Tốc độ luyện hóa cũng ngày càng nhanh.

 Một tháng sau, Lâm Vân cuối cùng đã luyện hóa nốt số Thiên Diễm còn lại trong Tinh Thần Châu.

 Thở phào một cái, khẽ vung tay, một ngọn hỏa diễm vô sắc xuất hiện ở ngón tay.

 Đã luyện hóa xong Thiên Diễm, hiện tại Lâm Vân cần phải dung hợp Tinh Hỏa và Thiên Diễm. Việc dung hợp cũng không khó khăn lắm.

 Chỉ mất ba ngày, một ngọn hỏa diễm mơ hồ xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Vân. Nhiệt độ của ngọn lửa màu tím nhạt này, còn cao cấp hơn Thiên Diễm một bậc.

 Thật là một hỏa diễm cường hãn. Cho dù là Lâm Vân cũng không khỏi không bội phục uy lực của Thiên Diễm và Tinh Hỏa khi kết hợp lại. Về sau gọi nó là Tinh Diễm vậy.

 Luyện hóa xong Tinh Diễm, Lâm Vân phỏng chừng đã qua nửa tháng. Mấy quả trứng xung quanh cũng đã nở thành chim non. Lâm Vân nhìn khung cảnh náo nhiệt ở bên ngoài, rất là bất đắc dĩ. Đành phải tiếp tục ở trong Tinh Thần Châu, luyện chế Phệ Hồn Thương.

 Có Tinh Diễm, luyện chế pháp bảo bổn mạng đơn giản hơn không ít.

 Một số khoáng thạch quý hiếm, cùng với Thiên Diễm Tinh Kim, Cực Lam Hắc Kim và rất nhiều Huyền Ngưng Hàn Thủy trôi lơ lửng trước mặt Lâm Vân.

 Các khoáng thạch khác thì không sao, nhưng Thiên Diễm Tinh Kim và Cực Lam Hắc Kim rất khó hòa tan với nhau. Lâm Vân phải mất hơn hai mươi ngày, bọn chúng mới chậm rãi hòa tan. Lâm Vân thầm kêu may mắn. Nếu không phải có Tinh Diễm, nói không chừng mất thêm cả tháng cũng không hòa tan nổi hai thứ đá này.

 Sau khi tài liệu đã hòa tan, Lâm Vân bỏ thêm vào Huyền Ngưng Hàn Thủy. Các vật liệu bay lơ lửng trên không, chậm rãi biến thành các loại hình dạng. Mỗi một lần biến hóa, tạp chất trong nó lại giảm đi một phần. Lâm Vân chỉ cần tập trung tinh thần khống chế số tài liệu là được.

 Ở trong Tinh Thần Châu luyện chế đúng là có lợi. Nếu ở nơi khác, chỉ cần có một chút quấy rầy, nói không chừng toàn bộ số tài liệu này sẽ bị hỏng hết. Mất Thiên Diễm Tinh Kim thì không sao, nhưng Cực Lam Hắc Kim chỉ có một viên mà thôi. Mất thì thảm.

 Trường thương chậm rãi thành hình. Đây là giai đoạn quan trọng, Lâm Vân tập trung khống chế, đồng thời bố trị trận pháp xung quanh và không ngừng nuốt đan dược bổ sung tinh lực. Không ngờ với tu vị Hóa Thần luyện chế pháp bảo bổn mạng lại khó khăn như vậy. May mà hắn không thử luyện chế Phệ Hồn Thương khi mới có hai sao màu bạc.

 Lại thêm hai tháng, một tiếng Oanh vang lên. Một cỗ khí tức khủng bố tỏa ra từ Phệ Hồn Thương. Phệ Hồn Thương muốn xuất thể rồi. Lâm Vân mừng rỡ, càng không dám coi thường. Toàn tâm toàn lực khống chế trường thương trong tay. Đồng thời một giọt máu bị bức ra, rơi vào trường thương.

 Ông một tiếng, một cây trường thương màu tím lơ lửng trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân cầm trường thương trong tay, một cảm giác huyết nhục tương liên truyền tới.

 Đồng thời là một lực lượng cường đại chảy khắp người. Lâm Vân cười ha hả, rồi thét dài. Có thương trong tay, thiên hạ ai là đối thủ? May là ở trong Tinh Thần Châu luyện chế Phệ Hồn Thương. Nếu ở bên ngoài luyện chế, khẳng định sẽ có thiên kiếp phóng tới

## 509. Chương 415: Phệ Hồn Thương

Vuốt ve Phệ Hồn Thương trong tay, Lâm Vân cảm thấy một lực lượng cường hãn có thể xé rách không gian từ Phệ Hồn Thương.

 Khí linh? Lâm Vân đương nhiên biết Phệ Hồn Thương còn chưa sinh ra khí linh. Một pháp bảo sinh ra khí linh, đặc biệt là pháp bảo bổn mạng thì càng thêm khủng bố.

 Khí linh sinh ra có hai loại, một là Tiên Thiên, hai là Hậu Thiên. Khí linh Hậu Thiên là trong quá trình luyện khí, đem linh hồn của yêu thú cường đại phong ấn vào trong pháp bảo hoặc trong pháp khí. Khiến lực công kích của pháp bảo tăng lên. Theo thời gian thì sinh ra khí linh có cấp bậc thấp.

 Khí linh Hậu Thiên sinh ra rất dễ dàng, nhưng yêu cầu người luyện khí phải tới một trình độ nhất định. Hơn nữa sự lợi hại của pháp bảo cũng được quyết định bởi linh hồn phong ấn. Nhưng không phải cứ phong ấn linh hồn là chắc chắn sinh ra khí linh.

 Khí linh Tiên Thiên sinh ra khó khăn hơn. Chỉ có pháp báo đẳng cấp cao, hoặc là tài liệu luyện chế thuộc loại nghịch thiên. Theo thời gian nó sẽ chủ động sinh ra, nhưng rất là khó.

 Còn có một bộ phận pháp bảo vừa sinh ra liền có khí linh. Những pháp báo đó cơ hồ đều thuộc loại đỉnh cấp.

 Phệ Hồn Thương của Lâm Vân tuy không sinh ra khí linh, nhưng Lâm Vân có thể liên lạc tinh thần với nó. Chứng tỏ pháp bảo này còn cách pháp bảo đỉnh cấp không xa. Những pháp bảo như vậy rất dễ dàng sinh ra khí linh.

 Lâm Vân cười ha hả một tiếng, hắn rất thỏa mãn với Phệ Hồn Thương. Thuận tay thu Phệ Hồn Thương vào. Còn một thanh Tinh Hà Trùy. Chỉ cần luyện hóa được Tinh Hà Trùy, hắn có thể rời khỏi đây. Đợi những người này rời đi là không có khả năng. Nơi này phát triển càng ngày càng lớn.

 Luyện hóa Tinh Hà Trùy khá là đơn giản. Lâm Vân chỉ mất mười ngày là luyện được sơ bộ Tinh Hà Trùy.

 Phần còn lại thì phải đợi tu vị tăng lên một bậc mới đựơc.

 Lâm Vân không biết tiên khí rốt cuộc thuộc dạng gì. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cũng là tiên khí nhưng nó tự động nhận chủ, không cần luyện hóa. Sau khi luyện hóa được Tinh Hà Trùy, khí tức của nó thu liễm rất nhiều. Tuy nhiên Lâm Vân cảm thấy khí tức ba động của Tinh Hà Trùy không hề thua kém Phệ Hồn Thương, thậm chí còn mạnh hơn.

 Đây mới chỉ là kết quả khi luyện hóa một phần. Vậy mà tốc độ còn nhanh hơn pháp bảo phi hành hình thoi nhiều lắm. Quả thật là không cùng một cấp bậc. Nếu luyện hóa được hoàn toàn, Lâm Vân không biết Tinh Hà Trùy sẽ nhanh như thế nào.

 Tinh Hà Trùy bị coi là tiên khí không phải là không có căn cứ. Lần này tới Úy Tinh thật đúng là có thu hoạch lớn.

 Càng làm cho Lâm Vân mừng rỡ như điên, chính là sau khi luyện hóa Tinh Hà Trùy, bên trong nó còn có một Tinh Đồ đầy đủ. Dù không biết phạm vi của Tinh Đồ bao nhiêu, nhưng vẫn rộng hơn pháp bảo Tinh Đồ mà hắn đang có rất nhiều. Tinh Đồ này phải dùng thần thức xem cẩn thận mới thấy được. Đúng là đi mòn gót giày tìm không thấy đến khi gặp được lại chẳng tốn chút công phu. Trên Tinh Đồ này có cả Địa Cầu nữa, xem ra đây là bảo bối rồi.

 Úy Tinh cách Địa Cầu khá xa. Nhưng lại không thấy đại lục Thiên Hồng, mà chỉ thấy một hành tinh tên là Hồng Thiên Tinh. Lâm Vân đoán chừng Hồng Thiên Tinh này chính là đại lục Thiên Hồng. Tuy nhiên, vị trí Hồng Thiên Tinh cách Địa Cầu cực kỳ xa. Thật không biết vì sao lúc trước mình tới được Địa Cầu. Hồng Thiên Tinh và Địa Cầu không thuộc một thiên hà. Mà thuộc một thiên hà cách rất xa Ngân Hà. Vũ trụ quả nhiên là to lớn vô cùng. Lâm Vân hít vào một hơi, thu Tinh Hà Trùy lại. Lâm Vân không biết Tinh Dời khi tu luyện tới mức cuối cùng có thể ngao du trong vũ trụ hay không. Nhưng hắn biết việc này không đơn giản. Dù mượn Tinh Hà Trùy để di chuyển, nhưng nó cũng chỉ là ngoại vật mà thôi.

 Kiểm tra mấy giới chỉ cướp được, bên trong có rất nhiều linh thạch, đan dược và linh khí cực phẩm, pháp bảo Thượng Phẩm. Tuy nhiên khi Lâm Vân vừa mở cái giới chỉ của tu sĩ Luyện Hư, liền ngây dại.

 Không tính hơn một trăm triệu linh thạch, bên trong rõ ràng còn chồng chất như núi những pháp bảo, linh khí, đan dược, tài liệu . Mà không có cái nào là không quý hiếm.

 Lâm Vân hít vào một hơi. Người này là một kho hàng sao? Nếu lúc trước giới chỉ của Tôn Cương là một món tài sản nhỏ. Thì giới chỉ của tu sĩ Thần Nguyên Môn, chính là một kho tàng đồ sộ.

 Có số tài sản này thì cần gì lo lắng việc thiếu tài liệu khi nghiên cứu luyện đan luyện khí nữa. Thần Nguyên Môn đúng là một môn phái có tiền. Không biết môn phái đó để nhiều tài sản như vậy vào trong một giới chỉ làm gì. Lâm Vân thật nghĩ mãi không ra.

 Lâm Vân đâu biết rằng Khâu trưởng lão của Thần Nguyên Môn chính là người quản lý tài nguyên của tông môn. Bởi vì nhà kho của Thần Nguyên Môn cần được bố trị lại trận pháp nên y liền bỏ tạm toàn bộ vào trong giới chỉ. Đợi trận pháp hoàn thành thì sẽ bỏ lại vào nhà kho.

 Về sau nghe nói xuất hiện Tinh Hà Trùy. Y lập tức tới buổi đấu giá để mua, quên luôn việc bỏ tài sản của tông môn lại. Nhưng y cũng không quan tâm, bởi vì y nghĩ mình đã là Luyện Hư điên phong, ngoại trừ mấy lão bất tử lánh đời ra, còn ai là đối thủ của y nữa.

 Hơn nữa, còn có hai sư đệ cấp Luyện Hư đồng hành. Cả Úy Tinh này, có thực lực cướp đồ đạc của y đúng là không có ai. Dù sao tu sĩ Đại Thừa rất ít, ngay cả Thần Long Môn cũng chỉ có hai vị Thái thượng trưởng lão thường xuyên bế quan là có tu vị Đại Thừa mà thôi.

 Nhưng Khấu trưởng lão thật không ngờ, giới chỉ của y lại bị cướp như vậy. Còn bồi thêm cả cánh tay nữa chứ.

 Mặc kệ y tức giận như thế nào, hiện tại Lâm Vân chỉ muốn cười to. Thần Nguyên Môn định ăn cướp của hắn, kết quả lại bị hắn cướp lại.

 Cần phải trở về tu dưỡng thêm đạo tâm. Mặc dù ở thôn Vi Đông sinh sống với Vũ Tích, đạo tâm đã tăng lên nhưng thật đúng như muối bỏ biển. So với tu vị, đạo tâm tăng lên như vậy là quá chậm.

 Lâm Vân lấy Tinh Hà Trùy, đạp lên đó rồi đi ra. Ngay lập tức có rất nhiều nhìn thấy hắn. Có mấy người nhanh chóng bao vây hắn lại.

 - Người này chính là kẻ đã đoạt Tinh Hà Trùy.

 Một tiếng quát vang lên, hai tên tu sĩ Luyện Hư không chút do dự phóng háp bảo về phía Lâm Vân.

 Lâm Vân lạnh lùng nhìn bọn chúng. Xoạt một tiếng, Phệ Hồn Thương lần đầu tiên xuất trận. Hắn muốn xem thử hiệu quả của Phệ Hồn Thương như thế nào. Lâm Vân vung tay lên, trường thương đánh về phái một tên tu sĩ Luyện Hư. Một thanh âm như muốn xé rách không gian vang lên. Phi kiếm của tên tu sĩ đó còn chưa đụng vào Lâm Vân, đã bị Phệ Hồn Thương đánh cho ảm đạm.

 Rắc một tiếng, phi kiếm liền đứt thành từng khúc. Phệ Hồn Thương không dừng lai, tiếp tục đâm vào cái thuẫn của tên tu sĩ. Lại một tiếng giòn vang, cái thuẫn bị nghiền nát.

 Trong ánh mắt kinh ngạc của các tu sĩ xung quanh, Phệ Hồn Thương đã xuyên qua giữa trán của y. Ngay cả Nguyên Hồn cũng không chạy thoát. Tên tu sĩ Luyện Hư mang theo vẻ không cam lòng bị một thương của Lâm Vân giết chết.

 Tên tu sĩ kia đang lao tới thì dừng lại. Ánh mắt đầy kinh hãi nhìn Lâm Vân. Tu sĩ này sao lợi hại như vậy? Đối mặt với tu sĩ Luyện Hư sơ kỳ mà chỉ cần dùng một chiêu. Thực lực như vậy không phải tu sĩ Đại Thừa thì là cái gì?

## 510. Chương 416: Nhất Tự Tháp

Tu sĩ Luyện Hư có thể sử dụng nguyên khí của thiên địa. Hiện tại nếu nói người này có tu vị Hóa Thần, không bất cứ người nào tin. Tu sĩ Hóa Thần không thể làm được như vậy.

 Thật là lợi hại. Chẳng những tu sĩ Luyện Hư muốn lao lên kia bị kinh trụ. Những tu sĩ xung quanh cũng bị một thương cường hãn này chấn kinh.

 Ở thế giới Tu Chân, thực lực là trên hết. Cái gì gọi là thực lực, đây chính là thực lực. Ở đại lục Trung Châu, có mấy người có thể dùng một thương đánh chết một tu sĩ Luyện Hư cơ chứ?

 Khung cảnh xung quanh trở nên tĩnh mịch.

 Lâm Vân căn bản chẳng quan tâm những người này. Nếu hắn muốn chém tận giết tuyệt, ở đây thật không có ai ngăn cản được hắn. Huống hồ, chỉ cần ném Tinh Diễm rồi thu nhặt giới chỉ là đủ. Do Tinh Diễm đã được luyện chế, cho nên không lo lắng Tinh Diễm thiêu hủy cả gới chỉ.

 Lâm Vân vẫy tay một cái, một chiếc nhẫn đã ở trong tay hắn.

 Lúc Lâm Vân vừa mới đi ra, ở một động phủ cách đó mấy vạn dặm, Ngụy Hữu Nha đã cảm nhận được. Đôi mắt của y liền mở to, lạnh lùng cười:

 - Rốt cuộc không chịu được rồi phải không?

 Nói xong, thân hình biến mất trong động phủ.

 Lâm Vân nhìn những tu sĩ xung quanh im re như ve mùa đông, lạnh lùng cười. Đang định mặc kệ bọn họ rời đi thì một cái bàn tay cực lớn xuất hiện ở trên đầu Lâm Vân. Sắc trời đen kịt và khí tức khủng bố mãnh liệt lao tới khiến linh hồn cũng phải run rẩy.

 Lông mày của Lâm Vân nhíu lại. Cuối cùng cũng phải tới? Tưởng lão tử dễ bắt nạt như lúc trước à? Liền phóng Phệ Hồn Thương lao về phía bàn tay khổng lồ kia.

 - Oanh…

 Một tiếng nổ cực mạnh vang lên. Bàn tay to lớn kia liền biến mất. Ngụy Hữu Nha còn chưa có xuất hiện, Lâm Vân đã bay lên trời, rồi Phệ Hồn Thương biến thành vô số ảo ảnh đâm về phía hư không.

 Chỗ mà Phệ Hồn Thương lướt qua, không khí giống như bị bóp méo vậy. Còn vang lên tiếng xé rách và khí thế ngùn ngụt.

 - Thật là một cây thương khủng khiếp.

 Ngụy Hữu Nha hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không thèm lấy ra pháp bảo nào, vung tay lên đánh thẳng về phía Phệ Hồn Thương.

 Thương và quyền chạm nhau, tạo nên những tiếng nổ mạnh kịch liệt trong hư không. Oanh oanh vài tiếng, Phệ Hồn Thương quay về trở về trong tay cả Lâm Vân. Lâm Vân cảm thấy cổ họng hơi ngọt, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Trên bàn tay của Ngụy Hữu Nha cũng có một vết thương nhỏ, nhưng đảo mắt vết thương đã lành lặn bình thường.

 Một thương này, Lâm Vân đã dùng hết sức, mà Ngụy Hữu Nha thì chống đỡ vội vàng. Nên lực lượng của đôi bên ngang nhau.

 Nhưng Lâm Vân biết là do Ngụy Hữu Nha có chút khinh thường hắn nên một thương của mình mới có hiệu quả như vậy. Những chiêu kế tiếp làm được như vậy rất khó.

 Hắn vẫn chưa phải là đối thủ tu sĩ Đại Thừa.

 Lâm Vân thu thương, ngạo nhiên đứng ở trong hư không, lạnh lùng cười:

 - Lão già kia, tiểu gia gia của ngươi hôm nay không muốn đánh. Sớm muộn gì cũng có một ngày tiểu gia gia tới lấy đầu của ngươi. Rửa cổ sạch sẽ chờ ta tới đó.

 Nói xong, sải bước rời đi.

 - Muốn chạy? Đừng hòng.

 Ngụy Hữu Nha hừ lạnh một tiếng.

 Ngụy Hữu Nha không chủ quan nữa, phóng một ngọn tháp về phía Lâm Vân. Nếu để cho một tu sĩ Hóa Thần nho nhỏ phản kích và thong dong rời đi, thì Ngụy Hữu Nha sẽ xấu hổ với danh tiếng đệ nhất Trung Châu.

 Nên y không nghĩ ngợi liền phóng ra pháp bảo bổn mạng lợi hại nhất của mình tấn công Lâm Vân. Nhất Tự Tháp mang theo áp lực khủng bộ đánh về hướng Lâm Vân. Một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đầu của Lâm Vân. Hắn thầm kêu không tốt, lão già kia đã toàn lực xuất thủ rồi.

 Lâm Vân liền nhanh chóng tạo Tinh Mang bảo vệ, đồng thời dùng Phệ Hồn Thương mang theo Tinh Diễm, toàn lực đánh về phía Nhất Tự Tháp. Đây là lần đầu tiên hắn kết hợp Phệ Hồn Thương và Tinh Diễm để công kích.

 Vài tiếng nổ mạnh vang lên, hai cỗ lực lượng cực lớn va cham vạo nhau tạo thành một vòng xoáy chân nguyên.

 Một số tu sĩ có tu vị Nguyên Anh rõ ràng bị vòng xoáy chân nguyên đó chấn đắc đến tai mắt đều chảy máu. Thậm chí một bộ phận tu sĩ Kết Đan còn bị hôn mê bất tỉnh.

 Rắc một tiếng, Tinh Mang bảo hộ Lâm Vân đã bị vỡ tan. Phệ Hồn Thương cũng mang theo Tinh Diễm ảm đảm bị Nhất Tự Tháp đập trở về.

 Lâm Vân lại phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng thầm than vẫn là do cảnh giới của mình quá thấp. Một tiếng xương gãy vang lên, ngũ tạng lục phủ như muốn nổ tung, cả người đều chảy ra máu.

 Bị thương nặng như vậy sao có thể đối kháng được với tu sĩ Đại Thừa Kỳ được. Hơn nữa lần bị thương này tu dưỡng lại cũng có chút phiền toái.

 Lâm Vân không dám chần chừ nữa, trực tiếp phóng ra Tinh Hà Trùy. Một tiếng rít gào vang lên, Tinh Hà Trùy đảo mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngụy Hữu Nha cũng bị thương nhẹ, nhưng y vẫn cười lạnh một tiếng. Cho dù bị thương cũng phải lấy mạng của ngươi. Tuy nhiên, khuôn mặt cười lạnh lập tức cứng lại. Tinh Hà Trùy? Tên súc sinh kia rõ ràng đã luyện hóa được Tinh Hà Trùy? Nếu như Tinh Hà Trùy đã bị luyện hóa, cho dù tu vị của y có tăng lên vài cấp cũng không có cách nào đuổi kịp Lâm Vân.

 Tên kia luyện hóa từ khi nào, mà ngay cả một chút khí tức mình cũng phát hiện ra được? Mà một kích toàn lực của Nhất Tự Tháp rõ ràng không lưu được hắn lại. Còn khiến mình bị thương. Cho dù một chút thương thế đó không có ảnh hưởng gì cả, nhưng vẫn khiến cho Ngụy Hữu Nha vô cùng khiếp sợ. Tu vị của y tuy cũng là Đại Thừa Kỳ, nhưng đã vượt xa những tu sĩ Đại Thừa ở đây. Nói chính xác hơn, cho dù là một tu sĩ Đại Thừa cũng không nhất định thoát khỏi Nhất Tự Tháp của y. Ngụy Hữu Nha đã từng có kỳ ngộ nên mới cường hãn như vậy.

 Dù đã coi trọng tên tu sĩ tên Mộc Vân kia, nhưng Ngụy Hữu Nha vẫn rất kinh ngạc với bản lĩnh ngang bằng tu sĩ Đại Thừa của hắn. Điều này hoàn toàn không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Phải biết rằng đằng sau Hóa Thần còn có Luyện Hư. Đằng sau Luyện Hư là Hợp Thể. Hợp Thể rồi mới tới Đại Thừa a.

 Dù không biết ở các hành tinh khác thế nào, nhưng ở Úy Tinh, một trăm tu sĩ Hóa Thần không nhất định có mười người có thể tới Luyện Hư. Nhưng một trăm tu sĩ Luyện Hư chỉ có năm người mới tới Hợp Thể. Mà một trăm tu sĩ Hợp Thể, nhiều nhất chỉ có một người tới Đại Thừa Kỳ mà thôi. Từng cảnh giới chênh lệch nhau rất lớn. Một tu sĩ Hóa Thần muốn đánh thắng tu sĩ Luyện Hư chỉ là chuyện viển vông. Việc tu luyện càng lên cao càng khó.

 Nhưng tên Mộc Vân này lại rõ ràng làm được. Rốt cuộc hắn tu luyện công pháp gì vậy?

 Một tu sĩ Hóa Thần lại hung hãn như vậy, khiến sắc mặt của Ngụy Hữu Nha rất âm trầm.

 Chẳng lẽ tên tiểu tu đó có bí mật gì khác? Ngụy Hữu Nha nghĩ đi nghĩ lại, thì chỉ có khả năng đó. Nếu như hắn không có bí mật, thì hắn tuyệt đối sẽ không luyện hóa Tinh Hà Trùy mà một chút khí tức cũng không phát ra.

## 511. Chương 417: Trờ Về Địa Cầu

Chỉ là tên tiểu tử kia có một cây trường thương khủng bổ như vậy, vì sao lần trước hắn không lấy ra? Hay là có nguyên nhân gì khác? Mà trong cây trường thương kia còn có cả khí tức của Thiên Diễm Tinh Kim. Lẽ nào hắn đã tìm được Thiên Diễm Tinh Kim? Ngụy Hữu Nha còn chưa phát hiện ra trong Phệ Hồn Thương còn có Huyền Ngưng Hàn Thủy và Cực Lam Hắc Kim. Nếu như y biết chắc y sẽ phát điên lên. Pháp bảo Nhất Tự Tháp của y, nếu có thể gắn thêm Cực Lam Hắc Kim thì sẽ đột phá thêm một tầng, thành Nhị Tự Tháp.

 - Lập tức phát ra lệnh đuổi bắt tên tu sĩ có tên là Mộc Vân kia.

 Ngụy Hữu Nha lạnh lùng nói.

 - Vâng.

 Vài tên tu sĩ ở đằng sau, nghe mệnh lệnh liền rời đi.

 - Chú ý tên người này có thể không phải là Mộc Vân. Tên Mộc Vân chỉ là cái tên mà hắn dùng khi đăng ký ở Tiên Khí Các mà thôi. Cho nên phải kèm theo cả tướng mạo của hắn nữa. Hắn đã bị trọng thương, trừ phi hắn chạy ra ngoài Úy Tinh, bằng không ta không tin là không bắt đượchắn.

 Ngụy Hữu Nha bổ sung thêm vài câu.

 Nhưng Ngụy Hữu Nha thật không ngờ Lâm Vân đúng là không muốn lưu lại Úy Tinh. Hẳn định trở nhanh chóng trở về Địa Cầu để dưỡng thương.

 Vèo một tiếng, cơ hồ không nhìn thấy thân ảnh, Lâm Vân đã bay ra Úy Tinh. Lần này hắn không tính toán dùng truyền tống trận trở về, mà là dựa theo Tinh Đồ và Tinh Hà Trùy trực tiếp bay trở về.

 Ngồi ở bên trong Tinh Hà Trùy, với tu vị của Lâm Vân, cũng không khỏi líu lưới. Tốc độ của cây chùy này quả thật là nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Trong nháy mắt mà Tinh Hà Trùy đã bay ngang qua hành tinh gần Úy Tinh nhất rồi.

 Lâm Vân thầm nghĩ. Hiện tại tu vị của hắn còn thấp, đợi khi tu vị của hắn đã cao, nói không chừng tốc độ còn nhanh hơn. Mà thương thế của hắn thực sự nghiêm trọng. Tu sĩ Đại Thừa đúng là cường hãn.

 Cũng may mình cướp được Tinh Hà Trùy. Nếu như không có thứ này, bị thương nặng như vậy, muốn tới truyền tống trận rời đi là không có khả năng. Tuy nhiên lần bị thương này không phải là không có chỗ tốt. Có lẽ bị thương có thể cho hắn tĩnh tâm an dưỡng lại.

 Đạo tâm lẽ nào chỉ có tùy tâm sở dục mà thôi? Lâm Vân bỗng nhiên hoài nghi. Hắn vẫn cho rằng tu dưỡng chính là phát huy bốn chữ “Tùy tâm sở dục”. Không làm những việc mà không thích. Tuy nhiên làm như vậy, tiến bộ thì có tiến bộ, nhưng vẫn còn quá kém so với tu vị.

 Tâm cảnh là cái gì? Dù đôi khi Lâm Vân có thể cảm giác được tâm cảnh của mình tăng lên. Nhưng hắn lại không có cách nào biết rõ tâm cảnh rốt cuộc là cái gì? Lâm Vân thầm than một tiếng, không có sự phụ hướng dẫn đúng là thiệt thòi.

 Trên người có rất nhiều chỗ xương bị gãy. Lâm Vân nuốt vài viên đan dược, rồi chậm rãi hồi phục số xương gãy đó. Cùng với lục phủ ngũ tạng bị ảnh hưởng.

 Lần này may mắn mà luyện hóa được Tinh Hà Trùy. Nếu không nói không chừng hắn đã bị giết rồi. Lão già này quả nhiên ác độc. Mặc dù Tinh Hà Trùy là do mình cướp, nhưng nó không phải của y, thì y sồn sồn lên thế làm gì?

 Thù này sớm muộn gì cũng phải báo. Đại Thừa Kỳ thì sao chứ? Lâm Vân có linh cảm, thậm chí hắn không cần tu luyện tới năm viên Kim Tinh. Chỉ cần bốn viên là hắn có thể tới đòi nợ.

 Điều vượt ngoài ý định của Lâm Vân đó là hắn chỉ mất có một tuần là trở về Địa Cầu. Lúc đi qua sao Hỏa, dù rất muốn lên trên đó kiểm tra xem. Nhưng Lâm Vân sợ trên đó còn có tu sĩ, mà hiện tại hắn bị thương không thể động thủ được.

 Từ sao Hỏa về Địa Cầu chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lâm Vân đã đỗ xuống đỉnh núi Cửu Hoa. Hắn muốn hủy truyền tống trận ở đây.

 Hắn không tin mình làm như vậy mà tên Đại Thừa Kỳ bỏ qua cho mình. Nếu vậy thì nói không chừng y sẽ điều tra ra truyền tống trận ẩn dấu ở đáy biển.

 Cho nên Lâm Vân không muốn mạo hiểm. Với thực lực của một tu sĩ Đại Thừa, đủ để hủy diệt một hành tinh nhỏ như Địa Cầu.

 Dù hắn có thể bỏ chạy, nhưng đây không phải tính cách của Lâm Vân. Mang tai họa đến, lại vỗ mông rời đi, thì tính là hạng người gì?

 Lâm Vân nghĩ không sai. Hiện tại cả Úy Tinh đều đang truy nã hắn. Thậm chí ngay cả một dân chúng bình thường cũng biết có một tu sĩ hung hãn tên là Lâm Vân bị truy lùng.

 Thậm chí cái tên Mộc Vân đã trở thành cái tên mà người dân dọa trẻ con nếu nó không ngoan. Theo như lệnh truy nã, hắn chính là hóa thân của Ác Ma. Một tu sĩ Đại Thừa Kỳ ra lệnh truy nã, còn tốt hơn thánh chí của hoàng đế rất nhiều lần.

 Lâm Vân dỡ bỏ xong truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, rồi mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền lập tức gọi điện thoại trở về nhà. Thì biết Vũ Tích, Tĩnh Như và Luyện Hư đang bế quan tu luyện. Nhược Sương nói rằng Vũ Tích chuẩn bị tạo Kim Đan. Từ Vinh thì sau khi Trúc Cơ, nghe nói Lâm Vân đã rời đi, vì muốn trở về giết Tào Quân báo thù, càng vùi đầu vào tu luyện.

 Người nhàn rỗi duy nhất chỉ có Nhược Sương. Hiện tại Nhược Sương một bên chiếu cố gia đình, một bên quản lý công ty. Tu vị của nàng sắp Trúc Cơ sơ kỳ rồi.

 Lâm Vân nghe thấy vậy thì yên tâm, không vội trở về quấy rầy mọi người.

 Chính bản thân hắn cũng phải tĩnh dưỡng. Cho nên hắn nói với Nhược Sương là sẽ một thời gian nữa mới quay trở về. Lại gọi điện thoại cho lão gia tử. Hiện tại Lâm Lộ Trọng đã về hưu, Lâm gia thì trở thành thế gia đệ nhất của Hoa Quốc. Tâm tình thoải mái, cộng thêm đan dược mà Lâm Vân cho, nên sức khỏe của lão gia tử rất tốt.

 Nhận được cuộc điện thoại của Lâm Vân, Lâm Lộ Trọng rất vui mừng. Đồng thời nói tới việc mấy vị thủ trưởng muối hắn trở về Yên Kinh có việc thương lượng. Lâm Vân đành phải nói có việc, một thời gian ngắn nữa mới quay trở về.

 Mọi việc trong nhà đều ổn, Lâm Vân cũng yên tâm. Hiện tại việc quan trọng nhất là tăng cường thực lực. Để trở về đại lục Thiên Hồng và đối phó với tu sĩ Đại Thừa kia. Ngoài ra còn phải thăm dò xem trong căn cứ của Kỷ Minh ở sao Hỏa có bí mật gì. Hắn luôn không có thời gian để đi, lần này thì có thể rồi.

 Những năm gần đây mình chạy tới chạy lui, tu vị không ngừng tăng lên, nhưng vẫn không hiểu cách nào để tu dưỡng đạo tâm. Nếu đạo tâm không thể phát triển thì bàn tới tu vị làm cái gì.

 Lâm Vân mua một vé xe lửa về Phần Giang. Nơi đó là nơi mà hắn đã sống lại. Quay trở về nơi đó có lẽ sẽ tìm được điều mà hắn muốn.

 Đây là lần thứ hai Lâm Vân ngồi xe lửa, cũng khá thanh nhàn. Còn chưa tới ngày lễ tết, cho nên xe lửa không đông lắm. Ngồi đối diện Lâm Vân là một người trung niên và một lão già. Ngoài ra còn có hai gã đạo sĩ ngồi ở chỗ ra vào. Hai gã đạo sĩ này có vẻ tiên phong đạo cốt.

 Tuy nhiên Lâm Vân biết hai người này chỉ tu luyện một công phu dưỡng sinh, trên người không có linh lực ba động nào cả.

## 512. Chương 418: Trên Xe Lửa

Lâm Vân không khỏi nhớ tới lần đầu tiên đi xe lửa gặp được Hàn Phúc Nguyên. Hiện tại lão Hàn đã là thành viên kỹ thuật nòng cốt của tập đoàn Vân Môn. Cũng ở lần đi xe lửa đầu tiên đó, Lâm Vân còn gặp được Diệp Điềm. Chính thông qua Diệp Điềm mà quen biết Mông Văn. Hôm nay Diệp Điềm đã tổng giám đốc của tập đoàn Vân Môn.

 Đảo mắt đã gần mười năm, đời người như mây như gió. Lúc trước Lâm Vân mới chỉ là một người đi khắp nơi xin việc, hiện tại đã là người tu tiên, còn là tỷ phú có thể coi như giàu nhất thế giới.

 Ban đầu ở Thiên Hồng, mộng tưởng của hắn không phải là tu thành chín sao, rồi sau đó xem phi thăng trong truyền thuyết có tồn tại hay không sao? Hôm nay mộng tưởng đã không còn là hy vọng xa vời. Thậm chí Lâm Vân có một cảm giác không chân thực.

 Năm đó hắn ra đi, mặc dù tiêu sái, nhưng dù sao coi như là bị xa lánh. Vũ Tích coi như là chia tay với hắn.

 Hiện tại Vũ Tích đã là người chung chăn chung gối với hắn. Tô Tĩnh Như, trước kia làm tổng giám đốc của công ty hắn làm, hôm nay cũng đã bên canh hắn. Còn cô nàng Đường Tử Yên luôn có ác cảm với hắn, hắn không hỏi qua, chỉ là Tĩnh Như nói cô nàng đó đã cùng chồng tới Hồng Kong rồi.

 Người trung niên và người già hình như có việc gì rất sầu não thì phải. Từ lúc lên xe còn chưa nói qua một câu. Hai gã đạo sĩ ngược lại có vẻ khí định thần nhàn, một bộ cao nhân tự tại.

 Người trung niên nhìn thoáng qua hai gã đạo sĩ, như muốn nói gì đó, nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của người già, thì lại thôi.

 Xe lửa dừng ở một ga nhỏ, có thêm một phụ nữ trung niên dẫn theo năm sáu cô bé.

 Lâm Vân chỉ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lòng rất bình tĩnh. Không còn việc tu luyện và tranh đấu đế ta sống người chết. Mặc dù hắn vẫn còn nội thương nhưng hắn vẫn rất hưởng thụ khoảnh khắc này.

 Phụ nữ trung niên ôm một cái túi đen lớn và một cái bọc nhỏ. Người trung niên thấy cô ta muốn cất túi đen lên kệ, nhưng lại không đủ sức, liền vội vàng đứng lên giúp đỡ, đẩy túi đen vào.

 - Cảm ơn cậu.

 Phụ nữ trung niên thấy người giúp mình có vẻ nhỏ tuổi hơn nên rất cởi mở nói cảm ơn.

 Người trung niên ngại ngùng cười:

 - Việc nhỏ mà, có gì đâu.

 - Ha ha, cậu đúng là người tốt. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy cậu có việc gì không vui thì phải. Có phải có chuyện gì không?

 Phụ nữ trung niên bát quái hỏi.

 Nam tử trung niên nhìn thoáng qua hai gã đạo sĩ, bất đắc dĩ nói:

 - Chuyện này khó nói lắm. Gần đây thị trấn chúng tôi xuất hiện một loại tà khí. Khiến rất nhiều người trong thị trấn bị chết. Tôi và tộc trưởng liền tới núi Cửu Hoa mời hai vị đạo trưởng này làm phép trừ tà.

 - Đó là thị trấn nào vậy?

 Phụ nữ trung niên tò mò hỏi.

 - Là thị trấn Đàm Cương của thành phố Thanh Hóa. Chắc chị không biết. Nhưng nếu nói núi Cương, hẳn là chị biết.

 Nam tử trung niên nói xong vài câu liền cau mày, không còn vẻ ngại ngùng. Chắc là lo lắng cho thị trấn của mình.

 Phụ nữ trung niên à một tiếng, nghĩ ngợi rồi nói:

 - Cậu này, tôi thấy cậu làm vậy không đúng lắm, hiện tại còn mê tín vào mấy thứ đấy làm gì nữa. Làm gì có tà khí hay chính khí cơ chứ. Nếu quả thật là có thì nên báo cảnh sát mới đúng, mời vài đạo sĩ làm gì. Những người này chỉ lừa tiền mà thôi.

 Phụ nữ trung nhiên không nhìn thấy hai người đạo sĩ nên nói vậy.

 Lâm Vân âm thầm buồn cười. Đi tới núi Cửu Hoa, Thánh địa Phật Giáo, không mời hòa thượng mà lại mời đạo sĩ. Thật đúng là hài hước. Tuy nhiên, nếu hai người này là người Thanh Hóa, thì lúc xe lửa đi qua đó thì xuống xem thế nào. Quan trọng nhất là Lâm Vân yêu mến uống rượu Diễm Dương Băng ở đây.

 - Ài, chúng tôi cũng biết đó là mê tín, nhưng có cách nào khác đâu. Đã báo cảnh sát rồi, nhưng đến cảnh sát cũng bị chết năm sáu người. Nghe nói Yên Kinh còn phái một tổ chứ gì đó tới. Kết quả thì đến bây giờ vẫn không có tin tức. Mà người trong thị trấn của chúng tôi vẫn y nguyên mất tích một cách khó hiểu.

 Người trung niên thở dài, bất đắc dĩ nói.

 Lâm Vân nghe vậy liền biết kia không phải tà khí bình thường.Ngay cả cảnh sát đều chết năm sáu người, vậy thì tuyệt đối không phải xã hội đen.

 Cho dù hắc bang có hung tàn hơn nữa cũng không dám giết cảnh sát công khai như vậy. Làm thế không khác gì trực tiếp đối kháng với chính phủ.

 Nếu là Thanh Hóa, thì nên xem xét một chút.

 - Chú, tà khí là quỷ à? Cô giáo của cháu nói, thế giới này không có quỷ.

 Cô bé đột nhiên hỏi.

 - Người lớn đang nói chuyện, con đừng xen vào như vậy chứ.

 Phụ nữ trung niên vội vàng nhắc nhở con gái.

 Lâm Vân cười, thế giới này thực sự không có quỷ sao? Quỷ vốn chính là linh hồn của con người sau khi chết hình thành. Bình thường linh hồn vừa rời khỏi cơ thể sẽ bị tiêu tán rất nhanh trong không khí, cuối cùng trở thành hư vô. Người vừa chết, linh hồn vẫn tồn tại một lát, linh hồn càng mạnh, thời gian tiêu tán càng kéo dài.

 Sở dĩ trên Địa Cầu không có linh hồn cường đại như vậy, là bởi vì Tu Luyện Giả ở đây đều có tu vị rất thấp, tu luyện tới mức sống lâu hơn là giỏi rồi. Không như ở thế giới Tu Chân, thậm chí còn có hình thành Nguyên Anh. Theo một nghĩa khác, Nguyên Anh chính là linh hồn đã ngưng thực.

 Cho nên nói, sau khi tu sĩ Nguyên Anh chết, chỉ cần Nguyên Anh đào thoát, thì nó có thể ngưng tu lại thân thể lần nữa, rồi sống lại.

 Nghe nam tử trung niên kể chuyện như vậy, chẳng những phụ nữ trung niên sững sờ, không có cách nào tiếp nhận, mà ngay cả những người xung quanh cũng không nhịn được xì xào bàn tán. Thậm chí có người nói đây chỉ là chuyện bịa đặt. Tuy nhiên, lập tức có người chứng thực lời của nam tử trung niên.

 Biết chuyện xảy ra ở thị trấn Đàm Cường không chỉ có một người, rất nhiều người trên xe lửa cũng biết. Trong khoàng thời gian ngắn, đủ loại đề nghị và suy đoán xuất hiện.

 Lâm Vân âm thầm kỳ quái. Nếu như là Tà Tu, giống như Âm Nguyệt Quan mà hắn đã diệt, thì không thể giết người bừa bãi như vậy chứ. Tà Tu giết người chủ yếu lấy nguyên âm hoặc là linh căn, chứ chưa nghe nói có tên Tà Tù nào bạ đâu giết đó.

 Tuy nhiên, cũng không phải là hoàn toàn không có. Lần trước ở Thập Bát Lí Trang, có một tên biến thái như vậy. Nhưng tên biến thái đó chỉ giết người tới gần rồi hấp hồn phách để tu luyện. Lâm Vân không tin có nhiều kẻ biến thái như vậy.

 Uống vài chén Diễm Dương Băng xong rồi thuận tiện tới núi Cương kia thử xem. Núi Cương chính là nơi hắn kiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Cho nên nếu nơi đó cần sự hỗ trợ, thì nên giúp một tay. Cho dù hiện tại hắn đang bị trọng thương, nhưng chuyện nhỏ như vậy vẫn có thể giải quyết được.

 Còn có Xung Hi, đã năm sáu năm rồi không thấy nàng, không biết nàng ấy đã kết hôn chưa. Mặc dù hắn không có ý gì với Xung Hi, nhưng là một người bạn cũ, giúp nàng ấy giải quyết những phiền toái bên cạnh, cũng không sao cả. Chỉ là tiện tay mà thôi.

 Hơn nữa tên Tà Tu kia gây hại ở Thanh Hóa, chưa chắc không tới địa phương khác gây hại. Nhỡ đâu y là một tu sĩ cao cấp rồi tới Yên Kinh gây họa cho người nhà hoặc bằng hữu của mình, mà vừa lúc hắn đi tới đại lục Thiên Hồng, thì cho dù muốn cứu viện cũng không kịp.

## 513. Chương 419: Quay Lại Thanh Hóa

Tình cảm với Xung Hi rất khó nói là tình yêu. Chỉ là sự yêu mến mà thôi. Lần trước khi nghe Vũ Tích kể lại nguyên nhân mà Xung Hi rời đi, Lâm Vân thực sự không có cảm giác mất mát gì cả.

 Đương nhiên, không phải là không có chút thất lạc, nhưng điều này không ảnh hưởng tới hắn. Dù Tuyết Liên Tử ngàn năm là của nhà Xung Hi, nhưng đó là do gia tộc của nàng đã làm đánh mất nó. Lâm Vân tìm được trở về, hơn nữa đã hồi báo nàng. Trên tâm lý mà nói, hắn không thiếu nợ nàng cái gì cả.

 Dù sao ở thế giới này người ta chỉ coi trọng chế độ một vợ một chồng. Tĩnh Như và Nhược Sương tiếp nhận hắn có một phần là do hai người đã tu luyện tiên đạo và Lâm Vân đã từng cứu hai nàng.

 Mọi người trong xe lửa càng nghị luận càng thái quá, Lâm Vân nghe mà âm thầm buồn cười.

 Hai gã đạo sĩ thì càng nghe càng khó chịu, lông mày đã nhíu lại. Đoán chừng bọn họ đang cân nhắc lần đi trừ tà khí này có đúng hay không.

 Lúc đầu được mời đi trừ tà, hai gã đạo sĩ cũng không tin tưởng lắm, đồng ý vì muốn moi tiền mà thôi. Nhưng hiện tại sự việc lại không đơn giản như bọn họ tưởng. Nếu chuyện này là thật, thì có lẽ nguy hiểm.

 - Đến Thanh Hóa rồi.

 Không biết là ai kêu lên. Quả nhiên là xe lửa đã dừng ở nhà ga Thanh Hóa.

 Người trung niên và lão gia dẫn theo hai gã đạo sĩ vội vàng đi xuống xe lửa.

 Lâm Vân suy nghĩ, cũng đi theo xuống.

 Nhà ga của Thanh Hóa khá vắng vẻ. Chứng tỏ tà khí kia là có thật, nên mới ít người đi ra ngoài. Trên đường cái cũng vắng vẻ hơn so với lần đầu tiên Lâm Vân tới.

 Lâm Vân chậm rãi đi tới quán bar Tình Nhân.

 Quán bar Tình Nhân vẫn như vậy, chủ yếu là khách quen. Nhưng bồi bàn đã không còn là cô gái lần trước nữa rồi, mà là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp khác.

 Cô gái kia là một cô gái hòa ái, dễ gần, không vì Lâm Vân chỉ boa có mười nguyên mà xem thường hắn. Cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với cô ta.

 Cảnh vật vẫn như vậy nhưng người xưa nay còn đâu.

 - Tiên sinh, ngài muốn uống gì?

 Cô gái trẻ tuổi thấy Lâm Vân đi vào, chỉ sững sờ, thật lâu không nói, trong lòng có chút không thoải mái. Tuy quán bar này được gọi là Tình Nhân, nhưng là làm ăn chân chính.

 Lâm Vân phục hồi tinh thần, thấy vẻ không thoải mái trên mặt cô gái, liền biết cô ta nghĩ gì, cũng lười để ý, chỉ nhàn nhạt nói:

 - Cô gái bán hàng lần trước đâu rồi?

 Hỏi xong, Lâm Vân lại sững sờ, hắn đâu có định hỏi như vậy. Không khỏi cười tự giễu, hắn vốn định gọi mấy ly Diễm Dương Băng.

 Quả nhiên, sắc mặt của cô gái này trầm xuống:

 - Chị Phù đã kết hôn rồi, anh tới uống rượu hay là muốn tìm người?

 Lâm Vân chẳng muốn so đo với cô ta, thuận miệng nói:

 - Cho tôi mười ly Diễm Dương Băng.

 Nói xong thì tới cái bàn lần trước ngồi xuống. Hai lần tới đây hắn đều ngồi chỗ này. Một lần là với Xung Hi, một lần sau khi tìm kiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

 Cô gái kia thì hừ lạnh một tiếng, quả nhiên là nhà giàu mới nổi. Chưa thấy ai vừa mới vào đã gọi mười ly rượu Diễm Dương Băng. Những người uống rượu này đều vì nhấm nuốt ý cảnh trong đó, chứ có phải uống kiểu lấy nhiều như hắn đâu.

 Lâm Vân vừa ngồi xuống, Diễm Dương Băng còn chưa đưa tới, thì một cô gái trẻ tuổi đi tới bàn của hắn.

 Lâm Vân không khỏi thầm khen cô gái này một tiếng. Dung mạo của cô ta không hề thua kém Xung Hi, mỗi người một vẻ. Chỉ là trên người cô ta không có khí chất như mấy người Vũ Tích.

 Cũng không trách được, mấy nàng do tu tiên mới vậy. Nhưng không thể công nhận Thanh Hóa là một nơi địa linh nhân kiệt. Ngẫu nhiên đã trông thấy một cô gái tuyệt sắc như vậy rồi.

 - Anh có thể đổi chỗ ngồi khác được không? Tôi muốn ngồi chỗ này.

 Cô gái hỏi Lâm Vân.

 Lâm Vân ngạc nhiên, ta tới đây trước, dựa vào cái gì ta phải nhường chỗ? Hơn nữa, cô gái này nói chuyện chẳng có chút lễ phép nào cả. Giống như mình phải đứng lên nhường chỗ cho cô ta vậy. Lúc này năm ly Diễm Dương Băng đã được đưa tới trước mặt Lâm Vân.

 Lâm Vân cầm một ly lên, môt hơi uống hết. Tuy hương vị của nó không còn tốt như lần trước, nhưng coi như thỏa mãn. Uống xong hắn mới ngẩng đầu nhìn cô gái, sắc mặt đã trắng bệch:

 - Tiểu thư, cô là gì của tôi mà tôi phải nhường chỗ cho cô?

 - Anh…

 Câu này của Lâm Vân khiến cho cô ta suýt bị nghẹn.

 Một tiếng thanh thúy vang lên ở cửa ra vào.

 Tên thanh niên vừa nghe thấy tiếng gọi đó, vẻ âm trầm trên mặt hòa tan không ít, trợn mắt hung hăng nhìn Lâm Vân một cái, cũng thu hồi cánh tay lại. Xem ra hai người mới tới là người quan trọng với y.

 Lâm Vân nhìn hai người mới tới đó, lập tức cười một tiếng. Rõ ràng đều là người quen. Một người là Du Quân, người tổ chức buổi sinh nhật lần trước kia. Một người là Chu Linh Tố mà hắn cảm thấy nói chuyện rất hợp.

 Thậm chí lúc ấy Chu Linh Tố còn mời hắn tới nhà cô ta chơi. Cho nên Lâm Vân rất có hảo cảm với cô gái có tính cách sáng sủa này. Cô ta còn có một đôi mắt thông linh nữa chứ.

 - Chuyện gì vậy, chị Hoàn?

 Du Quân thấy không khí có vẻ áp lực, liền hỏi.

 - Người này rõ ràng không nhường chỗ ngồi còn mắng Hải Cương nữa. Thật sự là vô lễ quá mức, chắc không được giáo dục cẩn thận…

 Cô gái tên Hoàn Hoàn không cam lòng nói.

 - Ha ha, còn có người không nể mặt hai đại mỹ nhân của Thanh Hoa sao? Huống chi còn có cả Tiểu Long Thanh Hóa, Hải thiếu gia nữa chứ?

 Chu Linh Tố trêu ghẹo nói.

 Lâm Vân âm thầm buồn cười. Thanh Hóa Lưỡng Long giờ đã biến thành Thanh Hóa Tiểu Long. Cái tên Liên gì đó lần trước đã bị hắn giáo huấn, tên “Long” còn lại hôm nay lại muốn gây sự với hắn.

 - Hừ, người có bản lĩnh rất nhiều.

 Cô gái tên Hoàn Hoàn hừ lạnh một tiếng, giống như rất hài lòng còn có người không đếm xỉa gì tới thanh danh của mình.

 - Hoàn Hoàn, em cần gì phải tức giận. Đợi lát nữa sẽ có người dập đầu trước mặt em cầu xin tha thứ mà thôi.

 Tên Hải thiếu gia để điện thoại xuống, rồi nói. Sắc mặt của y rất âm trầm, đôi mắt hiện lên một tia sát khí.

## 514. Chương 420: Tiểu Long Thanh Hóa

Chu Linh Tố hơi nhăn lông mày. Nàng vừa nhìn là biết người nọ ngồi chỗ đó trước. Dù ba người đã hẹn nhau nói chuyện ở cái bàn này, nhưng đâu cần phải ỷ thế hiếp người như vậy.

 - Chị Hoàn, nếu đã có người khổi thì chúng ta đổi chỗ khác cũng được. Chỉ là nói chuyện thôi mà.

 Chu Linh Tố nói xong, nhìn thoáng qua nam tử còn đang uống rượu kia.

 - Như vậy sao được…

 Du Quân vừa nói tới đây thì dừng lại bởi vì cô ta đã nhận ra Lâm Vân.

 Hắn không phải là người đã cư xử vô lễ ở buổi tiệc sinh nhật sao? Là Giang Á dẫn hắn tới. Người này rất không lễ phép, lúc đó hắn không chịu nhường chỗ ngồi, không ngờ hiện tại cũng như vậy.

 Tuy nhiên, năm đó hắn đánh Liên Phấn Thành, về sau rõ ràng không xảy ra chuyện gì. Mà ngược lại Liên gia càng ngày càng xuống dốc. Việc này có chút kỳ quái, có lẽ hắn không phải là người tầm thường.

 Chu Linh Tố cũng nhận ra Lâm Vân, liền che miệng kêu lên:

 - Anh chính là người lái xe kia phải không? Là đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay, có lão bà xinh đẹp nhất, ngao du vũ trụ, hùng bá thiên hạ, Mộc Vân?

 Lâm Vân cười ha hả:

 - Chào em, Linh Tố. Không ngờ trí nhớ của em lại tốt như vậy. Ngay cả đến anh cũng quên, mà em vẫn còn nhớ. Đến đây ngồi đi, anh mời em một chén rượu.

 Nói xong, Lâm Vân nhẹ nhàng vỗ bàn, một ly Diễm Dương Băng trực tiếp bay tới trước mặt của Chu Linh Tố. Chu Linh Tố vô ý thức giơ tay, chén rượu rõ ràng tự động rơi vào tay của cô ta.

 Thấy Chu Linh Tố còn đang sững sờ, Lâm Vân mỉm cười:

 - Uống đi, chén rượu này anh trả tiền.

 Lúc này Chu Linh Tố mới phản ứng. Cầm cái ly rồi uống một ngụm. Thậm chí cô ta không để ý cái ly trước khi tới tay cô ta đã lơ lửng ở trên không trung một thời gian ngắn.

 - Chuyện gì vậy? Anh còn nghe nói có liên quan tới Xung Hi?

 Lâm Vân vừa cười vừa hỏi.

 Chu Linh Tố vội vàng nói:

 - Sao anh không tới nhà em chơi? Năm đó em đã định mời anh tới nhà em, nhưng anh lại giống như thần long vậy, thấy đầu không thấy đuôi.

 - Linh Tố, em quen người này à?

 Cô gái tên Hoàn Hoàn thấy Chu Linh Tố và Du Quân đều quen hắn, rất kỳ quái chen ngang.

 Nếu Chu Linh Tố và Du Quân đều quen biết hắn, vậy chứng tỏ hắn là người Thanh Hóa. Nhưng nếu vậy sao hắn không nể mặt của Hải thiếu gia? Thật sự là khó hiểu.

 Tên Hải thiếu gia như nghĩ tới cái gì đó, cau mày nhìn Lâm Vân. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Ngày đó y cũng tham dự buổi lễ sinh nhật của Du Quân, mà người này không phải là người đã đánh gãy tay chân của Liên Phấn Thành sao? Cuối cùng còn nhổ tận gốc Liên gia ở Thanh Hóa nữa chứ.

 Mà tên thật của người này là Lâm Vân. Cuối cùng hắn chỉ tùy tiện nói một câu, bí thư thành phố Thanh Hóa liền trở về quê chăn vịt. Còn thị trưởng Đường thì vẫn quanh quẩn ở cơ sở.

 Trần Hải Cương đã nhớ ra hắn là ai. Người khác không biết chuyện năm đó, nhưng y lại rất rõ ràng. Tuy Trần gia của y rất có thế lực ở Thanh Hóa, nhưng y cũng biết chỉ cần người này vung một ngón tay thôi cũng đủ y chết mười lần.

 Cả người Trần Hải Cương đã đổ đầy mồ hôi. Kết cục của Liên gia vẫn còn đó.Vậy mà hôm nay mình lại đắc tội hắn. Như vậy Trần gia của y sẽ có kết quả như thế nào? Nghĩ tới đây, Trần Hải Cương đã không có cách nào bình tĩnh lại, cả người bắt đầu phát run.

 - Anh không sao chứ?

 Cô gái tên Hoàn Hoàn phát hiện sự lạ thường của Hải thiếu gia.

 Trần Hải Cương còn chưa trả lời, mấy tên nam tử to cao xuất hiện ở cửa ra vào, lập tức đi tới hướng của Trần Hải Cương.

 - Khoan, mấy cậu đi ra ngoài đi.

 Trần Hải Cương vội vàng kêu lên. Mấy tên tay sai khó hiểu nhìn Trần Hải Cương, nhưng vẫn nghe theo lệnh mà đi ra ngoài.

 Tiếng kêu này của Trần Hải Cương hơi lớn, khiến cho mọi người giật nảy mình, đều quay đầu nhìn y. Tuy nhiên có lẽ mọi người đã biết mặt của Hải thiếu gia, cho nên không có ai có ý kiến gì.

 Vương Hoàn Hoàn cũng kinh ngạc nhìn Trần Hải Cương. Không phải y gọi người tới xử lý người này sao? Gời lại bảo bọn họ đi ra ngoài?

 Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết tên Hải thiếu gia đã nhận ra hắn là ai. Tuy nhiên hắn không hề có hảo cảm với những người như vậy. Trần Hải Cương đứng đó, lùi không được, tiến cũng không xong. Chỉ biết trơ mắt nhìn Lâm Vân, như muốn nói cái gì đó nhưng lại không dám mở miệng.

 Chu Linh Tố là người tinh tế, đương nhiên biết Trần Hải Cương kiêng kỵ điều gì. Nhưng không chủ động nói ra. Cô ta cũng không ưa gì tên Hải thiếu gia hoành hành bá đạo ở Thanh Hóa này. Nếu không phải Vương Hoàn Hoàn là bạn của cô ta, thì cô ta đã mặc kệ y rồi. Hơn nữa, bản thân cô ta cũng không thích Vương Hoàn Hoàn, quen nhau hoàn toàn là vì Du Quân.

 Chu gia của cô tuy không phải là gia tộc lớn có danh vọng gì. Nhưng cha của Chu Linh Tố là một thầy phong thủy nổi tiếng. Thâm chí cả tỉnh Vân Bắc đều biết. Cho nên cô ta không phải lấy lòng Trần Hải Cương.

 Du Quân cũng cảm thấy không đúng. Lại nhìn thần sắc khẩn trương của Hải thiếu gia, sự bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt.

 - Xung Hi gặp phiền toái. Một tuần trước chị ấy đã bị mất tích. Nhưng em có thể cảm giác được chị ấy vẫn ở Thanh Hóa. Dù mọi người đã báo cảnh sát, nhưng đến hiện tại vẫn không có bất kỳ tin tức nào. Thậm chí còn nghe nói phía bên cảnh sát cũng xảy ra chuyện.

 - Bởi vì em cùng Hoàn Hoàn và Du Quân là bạn của chị ấy, cho nên mới hẹn nhau ở đây để cùng tìm biện pháp. Xem có thể mời người đi tìm chị Hi hay không. Lâm đại ca, chị Hi là bạn anh phải không? Dù em đã nghe chị Hi kể về chuyện của anh, nhưng em lại không khẳng định lắm. Em định mời cha em tới hỗ trợ. Nhưng chuyện này có chút quỷ dị. Không những chị Hi bị mất tích, mà có rất nhiều người ở Thanh Hóa cũng bị mất tích.

 - Về sau em mới biết được chuyện ở trấn Đàm Cương. Không biết chị Hi mất tích có liên quan gì tới đó không?

 Chu Linh Tố nói xong, nhìn về Lâm Vân đầy vẻ chờ mong.

 Lâm Vân vừa nghe là biết Chu Linh Tố đã biết thân phận của hắn. Hơn nữa cô ta còn nhờ hắn giúp.

 Lâm Vân mỉm cười, hắn không tỏ vẻ sốt ruột gì cả. Bởi vì thần thức của hắn đã nhìn thấy Xung Hi đang ngồi ở trong nhà. Dù không biết vì sao Chu Linh Tố lại nói Xung Hi mất tích. Nhưng vấn đề này tí nữa hỏi Xung Hi là biết.

 - Lâm đại ca, nếu có rảnh thì tới nhà em ngồi một lát. Cha em nghe được chuyện của anh, rất mong muốn gặp mặt anh một lần.

 Lâm Vân chỉ cười nhạt một tiếng. Hắn không có hứng thú đi gặp một thầy phong thủy làm gì.

 Nhưng Chu Linh Tố không phát hiện ra, mà tiếp tục nói:

 - Cả đời cha em đều truy cầu một loại ý cảnh không cách nào nói bằng lời, đó chính là “Lãng quên”. Cha em thường nói, làm theo bản tâm là tốt nhất. Cho nên em không học lên đại học, em chỉ muốn làm mà những gì mà mình muốn.

 - “Vong túc lý chi thích dã. Vong yêu, đái chi thích dã. Tri vong thị phi, tâm chi thích dã.” Đây là câu mà cha em hay nói với em. Ông ấy muốn em học được quên đi, nhưng không phải là mất đi, là vĩnh tồn…

## 515. Chương 421: Vuơng Hoán Hoàn

Chu Linh Tố nói tới đây, tinh thần của Lâm Vân liền chấn động, như muốn bắt được cái đó nhưng thủy chung lại thiếu một chút. Nhất định phải tới bái phỏng phụ thân của Linh Tố một chuyến. Ông ta không phải là người bình thường.

 Nhưng điều đó là điều gì nhỉ, khiến hắn muốn bắt nhưng lại không có cách nào bắt lấy?

 Lâm Vân đột nhiên cảm giác được đây chính là điều hắn muốn.

 Lâm Vân thở phào một cái, rất trịnh trọng nói với Chu Linh Tố:

 - Anh nhất định tới bái phỏng cha của em. Hiện tại anh muốn tới hỏi Xung Hi vài chuyện.

 Chu Linh Tố nghe Lâm Vân nói vậy, trong lòng liền buông lỏng. Năm đó cô về nhà và kể lại cho cha việc Lâm Vân có ba tia sáng trong người, cha đã dặn dò cô rất nhiều lần là phải mời được hắn về nhà. Thậm chí khi biết thân phận của Lâm Vân, cha còn tới tận Yên Kinh một lần. Nhưng thân phận của Lâm Vân và Chu gia cách nhau quá xa. Hơn nữa Lâm Vân thường xuyên đi ra ngoài. Cho nên tới tận bây giờ cha của Chu Linh Tố đều chưa được gặp Lâm Vân. Trong lòng ông ấy rất tiếc nuối.

 Hôm nay bất ngờ gặp được Lâm Vân, hắn còn đáp ứng tới nhà cô chơi, trong lòng Chu Linh Tố đương nhiên là cao hứng.

 Nghe Lâm Vân nói sẽ tới nhà Chu Linh Tố, trong mắt tên Trần Hải Cương kia lộ vẻ hâm mộ. Cho dù y có ghen ghét Lâm Vân như thế nào đi chăng nữa, nhưng thực lực của đôi bên kém quá xa. Không chỉ nói báo thù, cho dù ghi hận cũng không dám.

 Huống chi y còn chưa triệt để đắc tội Lâm Vân.

 Thần thức của Lâm Vân lại phóng tới chỗ Xung Hi. Trong lòng tự nhủ, đi tới đó hỏi xem nàng xảy ra chuyện gì. Sau đó thì đi tới nhà của Chu Linh Tố để gặp cha của cô ta. Ông ta nhất định có câu trả lời mà mình muốn.

 Tuy nhiên, khi thần thức của Lâm Vân lần nữa phóng tới Xung Hi, tinh thần liền chấn động. Rốt cuộc hắn đã biết vì sao Chu Linh Tố lại nói Xung Hi mất tích. Bởi vì Xung Hi ngồi bất động trong nhà kia chỉ là một con rối. Hơn nữa còn đang làm cái gì đó.

 Lâm Vân đứng vọt lên, đây là lần đầu tiên hắn bị lừa như vậy. Có thể sử dụng phép thuật điều khiển rối cao cấp, người kia nhất định không phải là một tu sĩ có tu vị thấp.

 Thần thức lại phô thiên cái địa phóng ra ngoài, nhưng không phát hiện dị thường hay tung tích của Xung Hi đâu cả.

 Chu Linh Tố thấy Lâm Vân đứng lên, sắc mặt có chút khó coi. Dù rất kỳ quái, nhưng không hỏi gì cả.

 Lâm Vân mở rộng phạm vi của thần thức lên 3000km, toàn bộ Thanh Hóa đều nhìn không sót chỗ nào. Quả nhiên, ở núi Cương, Lâm Vân nhìn thấy một trận pháp ngăn cản thần thức. Còn là một trận pháp cao cấp nữa chứ. Từ khi nào ở đây lại xuất hiện một nhân vật lợi hại như vậy rồi? Rõ ràng có thể bố trí một trận pháp khiến cho Lâm Vân suýt nữa bỏ qua?

 Xem ra, trong trận pháp kia có vấn đề. Nói không chừng có liên quan tới những người dân trong trấn Đàm Cương bị mất tích. Thần thức của Lâm Vân đã nhìn thấy khung cảnh hoang tàn, khắp nơi là tiền giấy bị đốt. Giữa ban ngày mà không thấy một bóng người trong thị trấn. Chỉ có mấy cảnh sát tuần tra đi lại, thần sắc rất là khẩn trương.

 - Linh Tố, em nói với cha em rằng, mấy ngày nữa anh nhất định sẽ tới bái phỏng.

 Lâm Vân nói xong, liền quay người nói với Trần Hải Cương:

 - Đừng luôn tự cho là đúng như vậy. Nếu không một ngày nào đó, gia đình ngươi sẽ vì ngươi mà cửa nát nhà ta. Cút đi.

 - Vâng, vâng, tôi biết rồi.

 Trần Hải Cương lau mồ hôi, không ngừng gật đầu.

 Tuy nhiên, khi y vừa ngẩng đầu thì phát hiện Lâm Vân đã biến mất.

 Chẳng những Trần Hải Cương sững sờ, ngay cả Vương Hoàn Hoàn, Du Quân và Chu Linh Tố đều ngây dại. Bốn người cứ đứng đó nửa ngày, không hề động đậy.

 Quỷ dị, thực sự là quỷ dị. Một người sống nói biến mất là biến mất. Lúc này, ngay cả Vương Hoàn Hoàn cũng biết Lâm Vân tuyệt đối không phải người thường. Rõ ràng kiêu ngạo không ai bì nổi như Hải thiếu gia cũng phải cung kích với hắn. Thậm chí cũng không dám lớn tiếng.

 Chu Linh Tố gọi hắn là Lâm đại ca, Lâm đại ca kia rốt cuộc là ai?

 - A…

 Chu Linh Tố như nhớ ra cái gì đó, há to miệng kêu lên.

 Du Quân và Vương Hoàn Hoàn vội vàng hỏi:

 - Linh Tố, em sao vậy?

 Chu Linh Tố há hốc mồm như không dám tưởng tượng nói:

 - Vừa nãy, vừa nãy anh ấy đưa ly rượu cho em, cái ly đó còn dừng ở trên không trung một lúc.

 - Em nói gì? Ly rượu đó lơ lửng trên không trung?

 Vương Hoàn Hoàn và Du Quân không dám tin hỏi.

 - Còn có, vừa nãy hắn làm cách nào mà thoáng cái đã biến mất vậy? Người đó là ai? Chẳng lẽ là thần tiên? Thật quá mức kỳ dị. Linh Tố, em có vẻ rất thân với hắn, người đó rốt cuộc là ai vậy? Em nói cho bọn chị biết đi.

 Vương Hoàn Hoàn đã sớm quên Trần Hải Cương ở bên cạnh, vội vào kéo tay của Chu Linh Tố hỏi.

 Chu Linh Tố bật cười nói:

 - Lần đầu tiên em gặp anh ấy, anh ấy đã nói anh ấy là đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay, có lão bà xinh đẹp nhất, ngao du vũ trụ, hùng bá thiên hạ. Ách, có lẽ đó là lời giới thiệu vắn tắt của anh ấy. Ha ha, thật đúng là một người kỳ quái. Chị hỏi Hải thiếu gia của chị kia kìa, chắc anh ấy biết rõ hơn em.

 Nghe Chu Linh Tố nói vậy, Vương Hoàn Hoàn liền nhướn mày, lập tức nói:

 - Linh Tố, em nói linh tinh gì vậy? Chị và Hải thiếu gia chỉ là bạn bè bình thường mà thôi. Cái gì mà của chị hay không?

 Vương Hoàn Hoàn nói vậy chỉ khiến Chu Linh Tố cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Tuy Vương Hoàn Hoàn rất xinh đẹp, nhưng lòng hư vinh quá nặng. Cô ta làm bạn với Trần Hải Cương là vì cô ta nhìn trúng quyền thế và tầm ảnh hưởng của y ở Thanh Hóa mà thôi.

 Tuy nhiên, hiện tại Vương Hoàn Hoàn lại chuyển sang Lâm Vân, người có quyền thế mạnh hơn Trần Hải Cương không biết bao nhiêu lần. Cho nên mới hỏi tin tức của Lâm Vân.

 Chu Linh Tố âm thầm cười lạnh. Không chỉ nói là ngươi, cho dù mỹ nữ như chị Hi, Lâm Vân cũng không vì chị ấy mà bỏ vợ. Cô hiểu Lâm Vân hơn những người ở đây rất nhiều. Bởi vì Xung Hi đã từng kể chuyện cho cô biết.

 Sở dĩ quen với Vương Hoàn Hoàn, là vì Du Quân. Nếu không phải Du Quân, với tính cách của Chu Linh Tố, chắc chắn sẽ không chủ động kết giao với loại người như Vương Hoàn Hoàn.

 - Linh Tố, em nghĩ tối nay vị Lâm tiên sinh đó có tới nhà em hay không?

 Trong mắt Vương Hoàn Hoàn đầy vẻ nhiệt liệt. Anh chàng Lâm Vân kia chẳng những có quyền thế khiến Hải thiếu gia không dám ngẩng đầu. Còn có một thận bản lĩnh khó lường. Quả thực là tình nhân trong mộng. Chỉ là lúc đầu mình lại khiến cho có ấn tượng không tốt.

 Chu Linh Tố đương nhiên biết Vương Hoàn Hoàn muốn tới nhà mình để gặp Lâm Vân. Đối với loại người này, Chu Linh Tố rất xem thường. Thuận miệng nói:

 - Lúc Lâm đại ca rời đi hình như có chút sốt ruột. Thậm chí còn không kịp hỏi địa chỉ của nhà em nữa. Cho nên tối nay anh ấy chắc chưa đến nhà em đi. Nói không chừng anh ấy đã đi tìm chị Hi rồi. Chị Hi và anh ấy rất thân nhau.

## 516. Chương 422: Con Rối

Nghe Chu Linh Tố vậy, một tia ghen ghét lóe lên trong mắt của Vương Hoàn Hoàn. Cô ta và Xung Hi được coi là hai đại mỹ nữ của Thanh Hóa. Nhưng cô ta luôn không phục với việc mình bị đặt song song với Xung Hi. Dù vì Du Quân mà quan hệ của hai người cũng coi như hòa hợp. Thậm chí là bạn thân, nhưng tròng lòng cô ta nghĩ gỉ thì chỉ có cô ta biết. Cô ta không ngờ Xung Hi và Chu Linh Tố đều quen biết Lâm tiên sinh kia. Còn là quan hệ không tồi. Tuy không quen biết hắn, nhưng trong lòng cô ta không phục. Cô ta luôn coi mình là đệ nhất, cho nên cô ta mới là người xứng với vị Lâm tiên sinh đó.

 Lâm Vân tới tòa biệt thự của Xung Hi. Xung Hi ở trong nhà quả nhiên là một con rối. Xung quanh vị trí của con rối kia còn bố trí một trận pháp, là một trận pháp mê hoặc tâm thần. Trận pháp này còn có tác dụng ghi lại tin tức xảy ra ở đây. Tuy nhiên, một tu sĩ cần thông tin của một người phàm làm gì? Chỉ có một lời giải thích, đó là do viên Tiên Nhan Đan mà Xung Hi đã uống. Sự trân quý của Tiên Nhan Đan, Lâm Vân đã sớm biết. Đây là đan dược của Tiên Giới, giá trị có thể nói là vô giá.

 Có thể nói, mỗi một viên Tiên Nhan Đan kia đều là kỳ bảo của giới Tu Chân. Nhìn thấy trận pháp này, Lâm Vân liền nghĩ tới tu sĩ muốn điều tra xem Xung Hi đã từng uống qua loại thuốc nào, thậm chí là ai cho. Tuy nhiên, điều cho Lâm Vân kỳ quái, chính là người có thể bố trí trận pháp như vậy nhất định là tu sĩ có tu vị từ Kết Đan trở đi. Vì sao người đó còn cần bố trị một trận pháp mê hoặc với một người phàm? Ép hỏi trực tiếp không được sao?

 Bỗng nhiên Lâm Vân rùng mình một cái. Hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao tên tu sĩ kia không ép hỏi hoặc là sưu hồn. Bởi vì y không muốn Xung Hi bị thương tổn gì, kể cả về thân thể lẫn tinh thần. Y muốn luyện hóa Xung Hi, sau đó lấy viên thuốc kia ra.

 Nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng Lâm Vân liền bốc lên. Thật là một tên Tà Tu ác độc. Luyện hóa một người đã uống đan dược, tỷ lệ thành công chỉ là một phần nghìn, một phần vạn mà thôi. Biến một người sống thành một viên thuốc, tên khốn kiếp kia điên rồi. Ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên âm lãnh. Hắn vung tay lên, trận pháp và con rối trong phòng liền biến thành tro bụi. Cho dù hiện tại hắn có bị trọng thương, nhưng hắn không thể bỏ qua cho tên cặn bã kia được.

 Cách đó vài trăm km, trong một động phủ của núi Cương, một tên thanh niên có sắc mặt trắng bệch ngồi trong động phủ. Ngón tay của y không ngừng vung vẩy, biến hóa thành đủ loại thủ ấn. Một cô gái thì ngồi bất động ở giữa hình Bát Quái.

 Bỗng nhiên, sắc mặt trắng nhợt của y chuyển sang màu đỏ, rồi y phun ra một ngụm máu tươi.

 Ngay sau đó, tên thanh liên lập tức đứng lên, quát lớn:

 - Là ai? Là ai đã hủy Linh Khôi Lỗi của ta? Dư Lập ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi.

 Cô gái trong động phủ bị tiếng kêu làm cho đánh thức, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Cô ta chỉ nhìn chăm chú vào tên thanh niên, nhưng không dám nói một câu. Cô gái này đương nhiên là Xung Hi. Nàng bị tên Dư Lập bắt tới đây đã được một tuần. Y không ngừng hỏi nàng đã uống qua loại thuốc nào. Nhưng nàng một mực không khai ra. Cho dù muốn nói, nàng cũng không biết Lâm Vân cho nàng uống thuốc gì.

 Tuy nhiên từ việc tên này coi trọng viên thuốc đó như vậy, chứng tỏ đan dược mà Lâm Vân cho nàng uống rất quý trọng. Bằng không thì y đã không để ý như vậy. Bản lĩnh của tên thanh niên có sắc mặt trắng bệch này, nàng đã tận mắt nhìn thấy. Y rõ ràng có thể bay lượn trên không trung. Khi nàng bị người này bắt đi, nàng còn tưởng rằng y là do Triệu gia mời tới. Tuy nhiên khi y mang theo nàng bay lên không trung, Xung Hi đờ ra vì kinh hãi. Nàng không phải đứa ngốc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới y có thể bay lên trời. Điều này đã phá vỡ hoàn toàn quan niệm của nàng. Từ khi nào con người đã có thể bay được rồi? Đây không phải điều chỉ diễn ra trong truyện thần thoại sao? Nhưng nó rõ ràng diễn ra trước mặt nàng. Thậm chí lúc đầu Xung Hi còn có tâm lý sùng bái. Nhưng đảo mắt nàng đã biết y chính là một Ác Ma. Bởi vì những người dân trong thị trấn Đàm Cương đều bị tên Ác ma này bắt đi. Y bắt những người đó về rồi hút sạch máu của bọn họ, khiến bọn họ biến thành cái xác khô.

 Lần đầu tiên nhìn thấy chuyện này, Xung Hi đã không ngừng nôn mửa. Sự rung động mà tên thanh niên này mang tới đã trở thành sự sợ hãi và chán ghét.

 Nàng tưởng mình không tránh thoát khỏi số phận như vậy. Tuy nhiên, y lại không hút máu nàng mà chỉ không ngừng hỏi nàng đã uống thuốc gì? Còn không ngừng cam đoan chỉ cần nàng nói đan dược từ đâu tới, hắn sẽ tha cho nàng một mạng.

 Xung Hi lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy, đương nhiên không phải là cô gái non nớt. Nàng biết một khi mình nói ra, y vẫn sẽ không buông tha cho mình. Huống hồ nàng đã quyết tâm không nói.

 Người này hung tàn như vậy, cho dù bản lĩnh của Lâm Vân cũng rất lợi hại. Nhưng gặp phải một người có thể bay lượn, thì một trăm Lâm Vân cũng không phải đối thủ của y. Dù sao có thể bay đã không thuộc phạm trù của võ công rồi. Điểm ấy Xung Hi cũng biết tới.

 May mà tên này không dùng hình bức cung nàng, chỉ là không ngừng thi triển phép thuật gì đó trên người nàng. Mấy ngày nay, Xung Hi luôn cảm thấy đầu óc của mình rất hỗn loạn. Như có thứ gì đó xúi dục nàng phải nói ra hết vậy.

 Chỉ ở sâu trong lòng nàng biết là không thể làm như vậy. Dù không ngừng nhắc nhở bản thân, nhưng Xung Hi cũng biết mình duy trì không được lâu nữa.

 Hôm nay nàng rõ ràng thanh tỉnh lại, còn nhìn thấy tên thanh niên kia nhổ ra máu nữa. Thì biết y gặp phải phền toái. Dù không biết là ai khiến y bị như vậy, nhưng nàng chỉ mong tên Ác Ma này bị người đó giết.

 Tuy nhiên nghĩ tới bản lĩnh thông thiên độn địa của Ác Ma, trong lòng Xung Hi lại trầm xuống. Người kia có thể là đối thủ của y hay không?

 - Là ông nội của ngươi.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Hắn đã uống vài viên đan dược để áp chế nội thương.

 Dù di chứng rất lớn. Nhưng hắn lại không có biện pháp nào xử lý.

 Rắc một tiếng. Phệ Hồn Thương của Lâm Vân đã phá vỡ trận pháp phòng ngự và trận pháp che đậy thần thức của tên tu sĩ thanh niên.

 Dư Lập liền nhảy ra ngoài động phủ, nhìn thấy Lâm Vân còn trẻ hơn mình, liền cười lạnh:

 - Ta tưởng là cao nhân nào, hóa ra chỉ là một tên tiểu tử hỉ mũi chưa sạch. Ngươi cho rằng ngươi tu luyện vài ngày là đi khắp thiên hạ sao? Hôm nay ta cho người biết thế nào tu sĩ chân chính.

 Trong lòng Xung Hi đã chấn động. Thanh âm này quá quen thuộc với nàng. Là thanh âm mà nàng không biết đã nhớ tới bao nhiêu lần, thậm chí thiếu chút nữa còn tới Yên Kinh. Nhưng nhớ tới việc mình rời khỏi căn phòng kia, nàng lại không có dũng khí tới gặp hắn.

 Không ngờ cuối cùng vẫn là hắn tới cứu mình. Nghĩ tới việc trước kia mình không muốn đi cùng Vũ Tích tìm hắn, trong lòng Xung Hi rất uể oải. Bỗng nhiên nàng nhớ tới, cho dù võ thuật của Lâm Vân không tồi, thậm chí là lợi hại, nhưng hắn làm sao có thể đối phó với Ác Ma phi thiên độn địa kia?

## 517. Chương 423: Giải Quyết Đơn Giản

Nếu Lâm Vân vì cứu mình mà chết ở đây, Xung Hi sẽ không có cách nào tha thử cho bản thân. Lúc trước khi đi tìm Lâm Vân, nàng không đi. Hiện tại Lâm Vân lại vì cứu nàng mà chết, loại tra tấn này, nàng không thể chịu được.

 - Đừng tới đây…

 Xung Hi kêu to, nhưng không phát ra thành lời.

 Xung Hi chỉ biết rơi lệ đầy mặt. Lâm Vân không biết sự lợi hại của Ác Ma. Nếu hắn xảy ra chuyện, thì vợ của hắn, Vũ Tích sẽ ra sao?

 Xung Hi rất là hối hận. Nếu lúc trước mình nghĩ thoáng hơn, thì nói không chừng mình vẫn đang ở Yên Kinh, Lâm Vân đâu cần phải tới Thanh Hóa làm gì.

 Nhưng Xung Hi lại bình tĩnh trở lại, giờ hối hận có tác dụng gì đâu? Cho dù nàng có thể nói chuyện, nhưng Lâm Vân có thể chạy thoát hay không? Nếu Lâm Vân chết, nàng cũng không sống được. Vậy thì chết theo hắn vậy. Chỉ khổ cho vợ hắn, Vũ Tích mà thôi. Dù nàng chỉ mới gặp Vũ Tích có mấy lần. Nhưng nàng có thể cảm giác, vợ hắn rất yêu hắn, yêu tới khắc cốt ghi tâm.

 Dư Lập thấy Lâm Vân trẻ tuổi như vậy, trong lòng liền cười lạnh. Bản thân y trẻ tuổi như vậy là bởi vì y đã từng dùng qua một loại đan được trú nhan. Hơn nữa công pháp của y có tác dụng với việc bảo trì dung nhan. Mà Lâm Vân vừa xem là biết tuổi thật chỉ có hai, ba mươi tuổi. Cho dù hắn có tập luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, tu vị của hắn cũng chẳng cao bao nhiêu.

 Lâm Vân nhìn sắc mặt trắng bệnh của tên Dư Lập, là biết y nhất định tu luyện một môn ma công nào đó.

 Tu vị Nguyên Anh sơ kỳ. Tu vị như vậy còn chưa đủ để vào mắt Lâm Vân.

 Chỉ là Lâm Vân hoài nghi nơi này sao có thể xuất hiện một tu sĩ cao cấp như vậy rồi?

 Dư Lập cũng im lặng, y đang tính toán hút cạn máu của Lâm Vân. Máu của tu sĩ còn bổ hơn một người bình thường gấp trăm lần. Hiện tại y chỉ là bị nhốt ở Địa Cầu, không thể rời đi mà thôi.

 Người này có thể phá hỏng trận pháp của mình, nhiều nhất chỉ là một tu sĩ Kết Đan. Thật không ngờ một nơi có linh khí kém cỏi như ở đây cũng sản sinh ra một tu sĩ Kết Đan.

 Y liền giơ tay lên muốn chộp Lâm Vân. Bàn tay phát ra một mùi tanh tưởi, còn kèm theo sương khói màu tím đỏ. Lao thẳng về phía Lâm Vân.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, thật đúng là không biết không sợ. Cũng giơ tay lên, điều khiển Phệ Hồn Thương đánh về phía Dư Lập.

 Một thanh âm xé rách không gian vang lên. Bàn tay mang theo sương khói của Dư Lập liền biến thành hư vô.

 Đồng thời Phệ Hồn Thương đã đâm thẳng giữa trán của Dư Lập.

 Dư Lập thẫn thờ nhìn Phệ Hồn Thương ở giữa trán, cùng với thủ ấn mà y vừa đánh ra còn chưa hoàn toàn biến mất. Chỉ kịp nói ba chữ:

 - Thật cường đại.

 Sau đó Phệ Hồn Thương còn phá hủy luôn cả Nguyên Anh của Dư Lập vừa mới chạy thoát ra ngoài. Rõ ràng Lâm Vân chỉ dùng có nửa chiêu, là giải quyết được người này.

 Lâm Vân cũng không ngờ mình chỉ dùng có nửa chiêu, tên tu sĩ Nguyên Anh kia đã không chịu nổi rồi. Trong lòng hơi sửng sốt. Tuy nhiên, nghĩ tới việc một thương này của hắn lần trước đã có thể chống lại cả một tu sĩ Đại Thừa Kỳ, cho nên không còn ngạc nhiên nữa. Xem ra mình đã đánh giá cao tên Tà Tu kia.

 Bởi vì gần đây toàn chiến đấu với các tu sĩ cấp cao, cho nên lúc trở về còn chưa điều chỉnh được. Sớm biết như vậy, thì cần gì uống đan dược khống chế nội thương làm gì. Ai ngờ lại gặp phải một tên bao cỏ.

 Lâm Vân dí một ngón tay vào giữa trán của Dư Lập. Dư Lập vừa mới chết, trí nhớ còn chưa tiêu tán. Lâm Vân muốn thừa dịp lúc này kiểm tra trí nhớ của y.

 Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng Sưu Hồn Thuật, không biết hiệu quả như thé nào. Nhưng Sưu Hồn Thuật rất dễ dàng moi được một sốt tin tức từ tên Dư Lập.

 Dư Lập, tu sĩ của Ma Tông ở đại lục Úy Bắc. Mấy tháng trước y đánh nhau với một tu sĩ của Tử Phong Cốc rồi tình cờ phát hiện truyền tống trận ở dưới đáy biển. Về sau y đã và tên tu sĩ Tử Phong Cốc đã đạt thành nhất trí, hai người thông qua truyền tống trận ở đáy biển đi tới một cung điện. Rồi hai tên này thông qua truyền tống trận ở cung điện để tới được Địa Cầu.

 Ở Địa Cầu tìm tòi một phen, thì thấy nơi đây chỉ là một hành tinh của người phàm. Đang định từ truyền tống trận ở núi Cửu Hoa rời đi, thì lại phát hiện truyền tống trận đã bị dỡ bỏ. Cho nên y đành phải cư trú ở Địa Cầu.

 Lâm Vân sững sờ, không ngờ laị có chuyện như vậy. Khó trách lúc ở núi Cửu Hoa, hắn cảm thấy có người đã động vào truyền tống trận. Nguyên lai là có hai tên tu sĩ sử dụng.

 Mà tên Dư Lập này thật đen đủi. Lúc muốn rời đi thì đúng lúc Lâm Vân đã gỡ bỏ truyền tống trận, nên đành phải ở lại đây.

 Chỉ là còn một tên tu sĩ Tử Phong Cốc, không biết y đã đi nơi nào hoặc có thể rời khỏi Địa Cầu rồi. Tuy nhiên tu vị của tên đấy chắc cũng chỉ ngang bằng với Dư Lập. Huống hồ trong trí nhớ của Dư Lập, tên tu sĩ của Tử Phong Cốc kia thuộc danh môn chính phái.

 Tuy nhiên, nếu như tên đó làm chuyện gì xấu, Lâm Vân có thể lập tức tìm được và giết y. Tốt nhất người đó đã rời khỏi Địa Cầu.

 Lâm Vân cũng âm thầm kinh hãi. Dỡ bỏ truyền tống trận kia đúng là quyết định đứng đắn. Địa Cầu chỉ là một nơi bình thường, nếu gặp phải vài Tà Tu như vậy thì đúng là gặp nạn lớn.

 Còn tài sản trên người Dư Lập, Lâm Vân không có chút hứng thú quan tâm. Liền phóng một ngọn Tinh Hỏa thiêu rụi y.

 Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Ở bên trong không chỉ có một mình Xung Hi, còn có sáu bảy người cũng bị giam giữ. Xem ra tên Dư Lập định chuẩn bị sinh sống ở đây.

 Mở động phủ giam giữ Xung Hi, nhìn thấy nàng không có vẻ sợ hãi gì, Lâm Vân hơi sửng sốt. Gặp chuyện như vậy, đáng nhẽ ra nàng ấy phải sợ hãi mới đúng. Tuy nhiên, nhìn Xung Hi vẫn nhắm hai mắt lại. Lâm Vân thầm nghĩ, cô nàng này đúng là kiên nhẫn.

 Hắn liền vung tay phá bỏ cấm chế trên người nàng rồi tức giận nói:

 - Còn không mau rời đi. Định ở trong này dưỡng lão à?

 Toàn thân Xung Hi run lên, không phải giọng nói của tên Ác Ma mà là một giọng nói quen thuộc. Nàng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn, quả nhiên là Lâm Vân đang đứng ở cửa động.

 Xung Hi không nhịn được sự sợ hãi trong lòng nữa, cũng không có biện pháp bảo trì một bộ thấy chết không sờn, liền thất tha thất thểu chạy tới trước mặt của Lâm Vân, không ngại rụt rè lao vào lòng của hắn. Rồi khóc to một trận.

 Lâm Vân khó hiểu nhìn Xung Hi. Vừa nãy cô nàng còn không sợ hãi, thậm chí rất hiên ngang lẫm liệt, vì sao thoáng cái lại tương phản như vậy? Quả nhiên là nữ nhân, thay đổi như chong chóng.

 - Làm sao anh vào được đây? Tên Ác Ma kia không giết anh à?

 Xung Hi khóc một lúc, mới kịp phản ứng. Khuôn mặt đầy vẻ mê hoặc nhìn Lâm Vân.

## 518. Chương 424: Tâm Trạng Của Xung Hi

Thấy bộ dáng yêu kiều đáng yêu của Xung Hi, trong lòng Lâm Vân hơi động, liền sờ sờ cái mũi nói:

 - Y muốn giết anh, phải có bản lĩnh thì mới được.

 - Vậy tên Ác Ma kia đâu?

 Xung Hi vì quá khẩn trương nên không hiểu ý Lâm Vân.

 - Đương nhiên là bị anh diệt rồi. Đi thôi, chẳng lẽ em muốn ở tiếp tục ở lại đây à?

 Nghe Lâm Vân nói vậy, Xung Hi như muốn nói cái gì đó, nhưng lại im lặng.

 - Đợi một chút, trong này còn có mấy người bị nhốt. Để anh đưa bọn họ ra ngoài.

 Lâm Vân nói xong liền vung tay lên. Cấm chế ở căn phòng liền bị phá.

 Xung Hi thấy Lâm Vân chỉ tiện tay vung lên một cái, nơi vốn và vách đá liền lộ ra một cái hang động, quả thực là thần kỳ.

 Có bảy người cả nam lẫn nữ bị giam bên trong hang động. Hang động đang tối tăm đột nhiên có ánh sáng chiếu vào, khiến trong lòng bọn họ đều run lên. Dù bọn họ chưa từng thấy Dư Lập hút máu người, nhưng cũng biết người mà y đã mang ra, đều không thấy quay trở về.

 Nhưng không ngờ ở cửa động lại đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi.

 - Là anh, Lâm tiên sinh?

 Bỗng nhiên có một người hỏi.

 Lâm Vân nhìn sang, đó là một nam tử trung niên lạ mặt. Hắn liền nghĩ bụng, từ khi nào mình lại nổi tiếng như vậy, ngay cả ở một núi Cương nho nhỏ cũng có người nhận ra hắn?

 Thấy Lâm Vân thắc mắc, người trung niên tiếp tục nói:

 - Tôi là Vương Đào thuộc tổ chức dị năng. Tôi đã từng thấy mặt anh một lần.

 Lúc này Lâm Vân mới hiểu ra. Hắn thường xuyên đi lại những nơi quan trọng của Yên Kinh, cho nên người thuộc tổ chức nhận ra hắn cũng là bình thường. Đoán chừng chuyện này đã kinh động tới lãnh đạo quốc gia, cho nên mới phái tổ chức dị năng tới điều tra. Tuy nhiên bọn họ có thể làm gì được một tu sĩ Nguyên Anh cơ chứ?

 - Chuyện còn lại anh giải quyết nốt đi. Tên kia đã bị tôi giết. Giờ tôi phải đi rồi.

 Lâm Vân nói xong, liền dẫn theo Xung Hi rời khỏi hang đông

 Vương Đào nghe Lâm Vân nói vậy, trong lòng rất kinh hãi. Lâm Vân rất hời hợt nói đã giết tên ma đầu kia. Nhưng anh ta lại biết sự lợi hại của tên ma đầu. Sức chiến đấu của mình xếp hàng thứ ba trong tổ chức dị năng, nhưng đối diện với tên ma đầu, mình chỉ như một con kiến mà thôi.

 Một người cường đại như vậy cũng bị Lâm tiên sinh giết. Vậy thì Lâm tiên sinh mạnh đến mức nào? May mà hắn không phải là kẻ thù của Hoa Quốc. Cũng khó trách lúc trước hắn có thể tiêu diệt căn cứ Kỷ Minh.

 - Lâm tiên sinh, ngài không đi cùng chúng tôi trở về sao?

 Vương Đào dẫn theo mấy người bị giam đi ra động phủ rồi dò hỏi Lâm Vân.

 Lâm Vân thuận miệng nói:

 - Không cần, cậu dẫn bọn họ về trước đi. Đoán chừng cậu còn rất nhiều phải làm. Tuy nhiên, đối ngoại thì nói người kia do tổ chức dị năng các cậu giải quyết. Tôi là người không thích phiền toái.

 - Vâng, Lâm tiên sinh.

 Mặc dù Vương Đào biết Lâm Vân có địa vị rất cao trong quân đội, nhưng lại không rõ ràng lắm.

 Nhìn mấy người Vương Đào rời khỏi núi Cương, Xung Hi mới quay đầu nhìn chăm chú Lâm Vân.

 Lâm Vân bị Xung Hi nhìn như vậy, trong lòng hơi run, ngượng cười hỏi:

 - Em nhìn chằm chằm vào anh như vậy làm gì? Anh có phải là Ác Ma đâu?

 - Xin lỗi anh…

 Xung Hi nói nhỏ một câu rồi cúi đầu.

 Lông mày Lâm Vân nhíu lại:

 - Em có gì mà phải xin lỗi anh?

 - Bởi vì ngày đó em không đi cùng Vũ Tích tìm anh. Em cảm thấy em rất ích kỷ…Nhưng hôm nay anh lại cứu em lần nữa. Em…

 Xung Hi biết nàng rời khỏi căn phòng đó không phải vì ích kỷ, nhưng dù sao nàng không thể làm như Vũ Tích được.

 - Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Hôm nay anh cứu em là vì tiện đường mà thôi, cũng không cố ý tới cứu em. Anh nghe Chu Linh Tố kể lại, nên mới tới đây xem.

 Lâm Vân cười nhẹ. Lâm Hinh đã kể lại chuyện này cho hắn, nhưng hắn không thấy Xung Hi thiếu nợ hắn cái gì.

 Hơn nữa, hôm nay hắn tới đây đúng là tiện đường. Nếu không nghe thấy chuyện của thị trấn Đàm Cương trên xe lửa , thì nói không chừng hiện tại hắn đã ở Phần Giang rồi.

 - Nhưng mà em…

 Xung Hi muốn nói thêm, Lâm Vân đã ngắt lời.

 - Nói lại những điều này làm gì. Chúng ta coi như là bằng hữu, giúp em khi gặp khó khăn cũng là việc nên làm. Chúng ta trở về thôi.

 Lâm Vân nói xong liền đi trước. Hắn thực sự không muốn nhắc lại chuyện đó.

 Xung Hi như nhớ tới điều gì đó, vẻ nhăn nhó trên mặt đã không còn, chợt đi một bước ngăn đường Lâm Vân rồi nói:

 - Lẽ nào anh cứ thế mà dẫn em về? Hiện tại em vừa đói vừa mệt.

 - Vậy em muốn làm gì? À, anh còn có ít đồ ăn vặt ở đây.

 Nói xong, Lâm Vân không biết lấy từ đâu một túi bánh mỳ, thoạt nhìn rất mới vậy.

 Xung Hi sững sờ, nàng thật không ngờ Lâm Vân còn mang theo thức ăn trên người, nhưng lại không thấy hắn cất ở đâu? Chẳng lẽ hắn bỏ bánh mỳ vào trong túi áo? Tuy nhiên Xung Hi vẫn nhận lấy cái bánh rồi cắn một cái.

 - Có thức ăn rồi, chúng ta đi thôi.

 Lâm Vân thấy Xung Hi ăn bánh mỳ ngấu nghiến, phỏng chừng nàng đã rất đói. Tuy nhiên lại không thấy Xung Hi có ý định rời đi, không khỏi kỳ quái nhìn nàng.

 Xung Hi đang hoài nghi, cho nên nếu không nhận được đáp án nàng sẽ không cam lòng. Cái tên Ác Ma kia không phải là một tên bình thường. Mà cái vòng tay Lâm Vân tặng cho nàng, rõ ràng có thể tự động phản kích nếu có người tấn công.

 Điều này cho thấy, Lâm Vân cũng không phải người bình thường. Hắn có thể tiêu diệt được tên Ác Ma, nói không chừng hắn cũng thể bay lượn trên bầu trời. Nghĩ tới đây, Xung Hi hỏi:

 - Chỉ cách có vài trăm km, sao anh không dẫn em bay trở về mà còn đi bộ?

 Hỏi xong, Xung Hi liền lo sợ bất an nhìn Lâm Vân. Nàng không biết Lâm Vân có thể bay hay không? Liệu hắn có cho rằng mình bị khùng điên. Đang yên đang lành ai lại nói bay trở về?

 Lâm Vân kỳ quái nhìn Xung Hi, hắn đương nhiên hiểu ý của Xung Hi. Có lẽ Xung Hi chỉ phỏng đoán mà thôi. Tuy nhiên hắn không có ý dấu nàng chuyện này. Dù sao tên Ác Ma theo suy nghĩ của Xung Hi cũng bị hắn giết chết, thì bay có gì mà lạ.

 Huống hồ đi mấy trăm km mà không bay thì hơi lâu. Hiện tại hắn rất muốn gặp gỡ cha của Chu Linh Tố. Hắn nghĩ đây là một lần kỳ ngộ, nói không chừng qua buổi nói chuyện với cha của Chu Linh Tố, hắn có thể có được thứ mình cần.

 Cho nên hắn không nói gì, mà kéo tay Xung Hi rồi bay lên không trung.

 Xung Hi mở to mắt, thật không ngờ Lâm Vân có thể bay. Còn là mang theo mây trắng bảy màu để bay lượn. Điều này không phải chỉ thần tiên trong truyền thuyết mới làm được sao? Trong một thời gian ngắn, Xung Hi chỉ biết sững sờ.

 Lâm Vân âm thầm buồn cười. Đám mây bảy màu dưới chân hắn chỉ là chân nguyên mà hắn ngưng tụ. Chỉ có tác dụng làm đẹp, chứ chẳng làm gì được cả. Hắn làm vậy để thỏa mãn trí tưởng tượng của Xung Hi mà thôi.

 - Anh có thể bay được, còn cưỡi mây nữa chứ? Lẽ nào anh chính là thần tiên?

 Xung Hi đã triệt để ngây dại. Lúc nàng bị tên Âc Ma bắt đi, thì y sử dụng một thanh phi kiếm để bay.

## 519. Chương 425: Chu Từ Tài

Lâm Vân không biết trả lời Xung Hi như thế nào, bởi chuyện này rất phức tạp. Tuy nhiên Xung Hi không đợi Lâm Vân trả lời, nàng cho rằng điều suy đoán của mình là đúng. Thử dậm dậm chân, thì thấy đám mây ở phía dưới hơi mềm, nhưng lại rất chắc chắn.

 Xung Hi hoài nghi có phải mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác rất chân thật. Thì biết đây không phải là một giấc mơ.

 - Đến nơi rồi.

 Nghe Lâm Vân nói vậy, Xung Hi mới phản ứng. Nhìn khung cảnh xung quanh thì thấy mình đang đứng ở trong căn phòng của mình. Mà đám mây bảy màu đã biến mất.

 - Tất cả điều này đều là thật à?

 Xung Hi vẫn không thoát khỏi sự ngạc nhiên.

 - Em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẵng đi làm. Còn hai viên đan dược này em cũng uống đi. Anh có việc phải đi đây.

 Lâm Vân đưa Xung Hi trở về nhà, đương nhiên không nghĩ tiếp tục lưu lại, mà muốn đi tới nhà Chu Linh Tố.

 - Anh phải đi à? Khi nào anh quay lại?

 Thấy Lâm Vân nói muốn đi, Xung Hi liền khẩn trương.

 Lâm Vân hơi chần chờ. Cho dù có tìm kiếm đáp án được từ cha của Chu Linh Tố hay không, hắn vẫn rời đi Thanh Hóa rồi tới Phần Giang. Sau đó là trở về Yên Kinh.

 Trở lại Yên Kinh, có lẽ hắn và Từ Vinh sẽ đi tới Thiên Hồng, Thanh Hóa chắc không trở lại rồi. Lần này đến Thanh Hóa cũng chỉ vì nghe được chuyện trên xe lửa mà thôi.

 Thấy Lâm Vân im lặng không nói, Xung Hi biết Lâm Vân sẽ không quay trở lại. Hai mắt của nàng liền đỏ, trong lòng có một loại ủy khuất. Nhưng vừa nghĩ lại, nàng mới phát hiện nàng không có tư cách gì để ủy khuất cả. Nàng và Lâm Vân cũng chỉ là ngẫu nhiên quen biết nhau mà thôi.

 - Anh sẽ không trở về phải không?

 Mặc dù Xung Hi biết mình không có tư cách gì để ủy khuất. Nhưng vẫn mang theo vẻ chờ mong hỏi lại.

 Lâm Vân thở dài một tiếng. Lúc trước hắn nghe em gái nói Xung Hi không chút do dự đi tới Yên Kinh, là biết tâm ý của nàng. Nhưng những chuyện liên quan tới tình cảm thì thật khó mà nói rõ ra được. Còn không bằng dứt khoát chút. Hắn liền gật đầu nói:

 - Đúng vậy, có lẽ anh sẽ không trở về Thanh Hóa nữa.

 Nếu có cơ hội trở về Thanh Hóa thì không biết đã bao nhiêu năm sau. Mà khi tời Thiên Hồng, sẽ xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Dù với tu vị hiện tại của hắn, không cần phải e ngại bất kỳ ai. Nhưng ngay cả Địa Cầu còn có tu sĩ Hóa Thần đi tới, ai biết Thiên Hồng sẽ như thế nào?

 Thấy ánh mắt buồn bã của Xung Hi, Lâm Vân không biết nên an ủi như thế nào, đành phải nói:

 - Tối nay anh sẽ tới nhà của Chu Linh Tố.

 - Anh tới nhà của Linh Tố làm gì? Anh rất thân với em ấy à?

 Xung Hi tựa hồ có hứng thú với đề tài này.

 Lâm Vân cười một tiếng:

 - Em đừng hiểu nhầm. Anh tới đó để gặp cha của Chu Linh Tố. Anh có một số việc muốn thỉnh giáo ông ta.

 Xung Hi càng là ngạc nhiên. Với bản lĩnh của Lâm Vân mà cũng cần thỉnh giáo cha của Linh Tố sao? Lẽ nào cha của Linh Tốt lại là một người lợi hại? Tuy nhiên, Lâm Vân ít nhất sẽ không rời đi đêm nay, nên nàng không tiếp tục giữ lại nữa. Dù sao hiện tại nàng cũng rất mệt mỏi.

 Thấy Xung Hi đã bình tĩnh lại, Lâm Vân tranh thủ thời gian cáo từ.

 Thấy Lâm Vân lại biến mất trên không trung. Xung Hi âm thầm nghĩ, bản lĩnh của hắn như vậy không phải là thần tiên thì là gì?

 - Linh Tố, con không nói địa chỉ cho Lâm tiên sinh thì cậu ta tìm nhà chúng ta kiểu gì?

 Một lão già hơn sáu mươi tuổi thở dài nói.

 - Cha, con cho rằng Lâm đại ca nhất định sẽ biết mà tới. Hơn nữa, còn còn khẳng định anh ấy đang đi tìm chị Hi. Lần trước con còn có thể nhìn thấy ba tia sáng trong người của anh ấy. Nhưng lần này lại không nhìn thấy. Mà chỉ có cảm giác được một vòng sáng màu bạc nhàn nhạt. Cảm giác này rất kỳ quái. Chứng tỏ Lâm đại ca không phải người bình thường.

 Chu Linh Tố nghĩ một lát rồi kiên định nói.

 Lão già gật đầu. Ông ta tên là Chu Tử Tài. Lúc tới tuổi trung niên mới có một đứa con gái chính là Chu Linh Tố. Cho nên ông ta rất yêu thương con gái của mình. Ông ta biết con gái của mình không tầm thường, có thể thấy những điều mà người khác không thể nhìn thấy.

 Cho nên việc Linh Tố không muốn học đại học, ông ta cũng không ép buộc. Ông ta định cho con gái học tập thuật phong thủy của mình, nhưng con gái lại không có hứng thú.

 Theo kinh nghiệm của Chu Tử Tài, nếu như con gái nguyện ý học tập thuật phong thủy, thì thành tựu của con bé khẳng định còn hơn cả mình. Nhưng nếu Linh Tố đã không thích, thì ông ta cũng mặc con bé. Cho dù rất muốn tìm một thầy giáo có bản lĩnh, nhưng tìm một người như vậy sao mà khó.

 Còn việc Lâm Vân có ba tia sáng trong người. Ông ta tin rằng Lâm Vân cũng như con gái của mình, có một thể chất đặc thù. Nên ông ta muốn tìm hiểu thêm về hắn chứ không hề quan tâm tới quyền thế của Lâm Vân.

 Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên. Chu Tử Tài liền sửng sốt. Cho dù người tới bái phỏng ông ta rất nhiều, nhưng đều ở phòng làm việc, có rất ít người đến tận nhà. Chủ yếu là bạn thân của Chu Linh Tố. Chứ mấy bằng hữu của ông ta rất ít khi tới tận nhà. Muốn thảo luận nghiên cứu phong thủy thì cũng đi tới phòng làm việc nói chuyện.

 - Linh Tố, con đi ra xem là ai. Chắc là con bé Tiểu Quân rồi.

 Chu Tử Tài thuận miệng nói.

 Chu Linh Tố đi ra mở cửa.

 - A, là Lâm đại ca, chào anh.

 Chu Linh Tố không thể tưởng được Lâm Vân tới nhà mình nhanh như vậy. Nhưng mình còn chưa nói địa chỉ, làm sao hắn biết mà tới?

 - Ừ, chào em. Em mời anh tới nhà chơi không phải là lời khách khí đó chứ?

 Lâm Vân mỉm cười nói.

 - Đương nhiên là không phải rồi. Anh vào đi. Cha, Lâm tiên sinh đã tới.

 Chu Linh Tố lúc thì Lâm đại ca, lúc thì Lâm tiên sinh, cô ta không biết nên gọi thế nào thích hợp hơn.

 Chu Tử Tài vội vàng đi ra đón chào. Vừa nhìn thấy Lâm Vân, ông ta liền biết người trẻ tuổi này rất đặc biệt. Ông ta đã nghiên cứu phong thủy cả đời, người nào mà chưa từng gặp qua. Nhưng Lâm Vân lại khác biệt.

 Trên người hắn có một sự tao nhã và yên lặng khó nói lên lời. Nhưng lại có một tia hoảng hốt như muốn ngăn cản sự yên lặng đó. Giống như người này muốn bảo trì sự yên lặng đó, lại có chút lực bất tòng tâm.

 - Cậu dang gặp phiền phức về tâm cảnh, không cách nào bình tĩnh trở lại.

 Câu đầu tiên của Chu Tử Tài không phải là hỏi han mà là một lời nhận xét.

 Khóe mắt của Lâm Vân hơi run rẩy. Cha của Linh Tố quả nhiên không tầm thường. Vừa nhìn là biết tâm cảnh của mình không ổn.

 Đó là ông ta còn không phải một người Tu Chân. Phải biết rằng người nhìn ra sự không ổn của hắn, chỉ có vị tu sĩ Đại Thừa Kỳ kia mà thôi.

 Lâm Vân đương nhiên cũng không cho rằng cha của Chu Linh Tố là một tu sĩ Đại Thừa. Trên người ông ta không có bất kỳ sự ba động của linh lực nào cả. Ông ta nói vậy chỉ vì nhìn ra sự không hòa hợp trên người mình mà thôi.

 Có lẽ lần này tới là đúng rồi.

## 520. Chương 426: Lĩnh Ngộ

-Lâm đại ca, anh còn đứng đó làm gì, mau vào đi. Cha…

 Chu Linh Tố thấy Lâm Vân và cha của mình chỉ đứng nhìn nhau, vội vàng nói.

 Chu Tử Tài cười ha hả:

 - Lâm tiên sinh, mời vào.

 - Linh Tố, lấy Cửu Thảo của cha pha trà mời khách.

 Lâm Vân còn chưa ngồi xuống, Chu Tử Tài không đợi được mà bảo Chu Linh Tố pha trà.

 Chu Linh Tố hơi ngạc nhiên. Không ngờ lần này cha lại hào phóng như vậy. Tuy cô ta không biết lai lịch của trà Cửu Thảo, nhưng lại biết cha của mình rất quý loại trà kia. Bình thường ông ấy rất ít khi lấy ra uống cho dù cô ta muốn uống thử cũng không cho.

 Có một lần cha cầm túi trà, rồi nói cho cô ta biết, loại trà này rất trân quý, không được động linh tinh vào.

 - Vâng.

 Chu Linh Tố tranh thủ thời gian đi pha trà.

 - Tôi đã kính trọng Lâm tiên sinh từ lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật là vinh dự.

 Chu Tử Tài nói, Lâm Vân biết đây không phải là lời khách sáo.

 Từ biểu lộ của Chu Tử Tài, Lâm Vân có thể thấy ông ta thực sự muốn gặp mặt hắn một lần. Mình tới gặp ông ta là có chuyện, ông ta muốn gặp mình làm gì?

 - Không biết bác sốt ruột muốn gặp tôi là có chuyện gì?

 Lâm Vân hỏi.

 - Chúng ta uống trà rồi nói sau. Cậu thử trà Cửu Thảo này xem. Loại trà này là tôi trùng hợp mua được từ một bậc thầy trà đạo cách đây năm năm trước. Lúc đó tôi chỉ phải trả năm nguyên, về sau tôi mới biết được sự trân quý của nó. Cậu uống thử xem thế nào?

 Chu Linh Tố vừa mang trà tới, Chu Tử Tài liền mời Lâm Vân.

 Lâm Vân gật đầu. Đối với trà đạo, hắn quả thật dốt đặc cán mai. Hắn cũng không hiểu những người uống trà trước khi uống còn cần nhiều công đoạn làm gì. Thậm chí ngay cả lửa to lửa nhỏ cũng tỉ mỉ. Hắn căn bản không thích những động tác thừa thãi đó.

 Thử uống một ngụm trà Cửu Thảo, Lâm Vân không cảm thấy loại trà này có gì bất đồng, thậm chí còn cực kỳ bình thường. Tuy Lâm Vân không thích uống trà, nhưng vẫn từng uống qua trà ngon, hương vị của trà Cửu Thảo này kém xa.

 Nhìn vẻ hưởng thụ khi uống trà của Chu Tử Tài, Lâm Vân âm thầm buồn cười. Bộ dáng này của ông ta giống như ông ta cũng rất tinh thông trà đạo vậy.

 Mặc dù không cảm thấy sự khác biệt của trà Cửu Thảo, nhưng Lâm Vân không nói ra, chỉ rất kỳ quái vì sao loại trà này lại coi là quý giá.

 - Lâm lão đệ tựa hồ có hứng thú với bức tranh chữ kia thì phải?

 Chu Tử Tài đổi cách xưng hô thành Lâm lão đệ. Ông ta uống trà xong thì cẩn thận quan sát Lâm Vân.

 Lâm Vân mỉm cười, chỉ vào tám chữ “Tri vong thị phi, tâm chi thích dã” nói:

 - Chữ tốt, nhưng không biết ý nghĩa tám chữ này là gì? Mong bác chỉ giáo.

 Chu Tử Tài gật đầu nói:

 - Trang Tử từng dạy: Vong túc, lý chi thích dã. Vong yêu, đái chi thích dã. Tri vong thị phi, tâm chi thích dã. Ý của nó là, quên bàn chân, chiếc giày thoải mái. Quên eo, thắt lưng thoải mái. Quên hết thị phi, trong lòng càng thoải mái. Nhưng quên không phải là mất, mà là vĩnh viễn.

 Lâm Vân sững sờ, hình như hắn đã nắm được điều gì đó.

 Chu Linh Tố thấy Lâm Vân ngẩn người, đang định lên tiếng thì Chu Tử Tài khoát tay ngăn lại.

 Mặc dù Chu Tử Tài không học võ, nhưng cũng biết việc giác ngộ rất quan trọng với người luyện võ. Có lẽ một lần giác ngộ có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời của người đấy.

 Khái niệm mơ hồ đó dần dần sáng tỏ. Một hồi lâu sau, Lâm Vân mở thở phào nhẹ nhóm. Hắn vẫn cho rằng tâm cảnh kém xa tu vị, là bởi vì hắn không có sư phụ. Lúc này hắn mới hiểu rằng hắn quá để ý tới điều này. Sư phụ chỉ là người chỉ dẫn mà thôi. Còn lại vẫn phải dựa vào bản thân. Mà hắn thì luôn dựa vào lý do.

 Nếu như không có sư phụ thì không thể tiến bộ được sao? Quên ở đây có phải là quên sư phụ không? Làm những điều thích hợp với mình nhất mới là đứng đắn. Có sư phụ hay không, cũng không quan trọng.

 Tâm trí của Lâm Vân như được mở rộng. Hắn liền đứng lên, rồi cúi người nói:

 - Cảm ơn tiền bối. Tôi luôn dựa vào lý do không tiến bộ vì không có người chỉ dẫn. Hiện tại tôi đã hiểu, sư phụ mặc dù quan trọng, nhưng cũng không phải điều trọng yếu nhất.

 Chu Tử Tài cười nhìn Lâm Vân. Ông ta hiểu ý của hắn, nhưng ông ta vẫn lắc đầu.

 Lâm Vân ngơ ngác. Vừa nãy hắn đã nhìn ra con đường và mục tiêu của mình cần đi. Nhưng Chu Tử Tài rõ ràng vẫn không thỏa mãn với với lời này của mình. Chẳng lẽ mình vẫn thiếu sót sao?

 Thấy Lâm Vân sững sờ, Chu Tử Tài không cũng không tiếp tục giấu diếm nữa, chỉ hỏi:

 - Lâm Vân, tôi hỏi cậu một vấn đề cũ, trứng có trước hay gà có trước?

 Đôi mắt của Lâm Vân lóe lên. Trong đầu vang lên một tiếng.

 Buồn cười mình còn quấn quýt ở việc có sư phụ hay không. Chu Tử Tài vừa hỏi vậy, là có ý nhắc nhở mình, rốt cuộc sư phụ có trước hay là đồ đệ có trước.

 Tất cả công pháp đều không phải tự nhiên mà có. Người đầu tiên học được công pháp là sư phụ hay là đồ đệ? Nếu như là đồ đệ, sư phụ của hắn là ai? Là trời đất hay là chính bản thân?

 - Tôi không biết vì nguyên nhân gì mà trong lòng Lâm tiên sinh không thể yên tĩnh. Nhưng thông qua những lời Lâm tiên sinh nói, tôi cũng hiểu ra một ít. Tuy nhiên, Lâm tiên sinh có ngộ tính rất cao, đảo mắt đã hiểu đạo lý trong đó. Cho dù cũng không rõ cậu tu luyện đạo gì, nhưng tôi tin tưởng, cậu nhất định sẽ trở thành một đại tông sư.

 Chu Tử Tài vừa nhìn ánh mắt của Lâm Vân là hiểu cậu ta đã nghĩ ra thiếu sót của cậu ta.

 Mà tư tưởng luôn trói buộc cậu ta dần được giải phóng. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.

 Lâm Vân cúi người thật sâu nói:

 - Lâm Vân tôi rất bội phục tài học của tiền bối.

 Chu Tử Tài lắc đầu nói:

 - Cậu sai rồi, tài học của tôi không hơn được cậu là bao nhiêu. Chỉ là đạo của tôi khác với đạo của cậu mà thôi. Có lẽ cậu nhìn không thấu một việc, nhưng người khác lại nhìn ra. Tục ngữ có nói “Ba ông thợ da bằng một Gia Cát Lượng”, điều này rất chính xác.

 Lâm Vân gật đầu. Bất kỳ người nào đều có thứ để mà ta học hỏi, không nên coi thường một ai.

 - Tôi có thể nhìn ra cậu đang áp chế điều gì đó. Nhưng điều này không cần. Dù tôi không hiểu cậu rốt cuộc muốn học cái gì, nhưng “Đã trói buộc thì không thể không gỡ ra. Đã gỡ ra rồi, thì còn lo lắng điều gì nữa”. Ý của tôi chắc cậu cũng hiểu, chỉ cần để cho mình vui vẻ là được.

 Đúng vậy, cần gì phải trói buộc, ước thúc, làm những việc khiến mình khó chịu. Nghĩ tới đây, trong đầu Lâm Vân lại oanh một tiếng. Hắn phát hiện tâm cảnh của mình rõ ràng liên tục tăng lên.

 Thì ra là thế.

 “Đã trói buộc thì không thể không gỡ ra. Đã gỡ ra rồi, thì còn lo lắng điều gì nữa”. Tốt, những lời này thật tốt. Ha ha, Lâm Vân thật muốn cười to một tiếng. Từng sợi tinh thần và lực lượng Tinh Vân đang nhanh chóng xoa dịu thương thế bên trong cơ thể hắn. Thương thế bế trong cơ thể rõ ràng đã khỏi hẳn. Mà ngay cả di chứng khi uống đan dược cũng biến mất vô ảnh vô tung.

## 521. Chương 427: Tiên Đạo

- Oanh, oanh…

 Tám ngôi sao nhỏ màu xanh bay lên trong Tử Phủ. Tu vị bị Lâm Vân cưỡng chế ngăn chặn cũng bỗng nhiên tăng lên. Lâm Vân biết, chỉ cần mình áp súc tám ngôi sao màu xanh này, thì sẽ hình thanh viên ngôi sao màu bạc thứ tư.

 Lần đầu tiên tu vị tăng lên dễ dàng như vậy. Hơn nữa hiện tại Thiên Diễm đã được hắn luyện hóa, hắn không cần phải luyên công trong Thiên Diễm nữa.

 Vị Chu tiên sinh này quả nhiên không phải là người tầm thường. Lâm Vân rất cảm động với việc chỉ bảo của ông ta.

 - Cảm ơn Chu tiền bối. Thật đúng là nghe quân nói chuyện, còn hơn mười năm đọc sách.

 Lâm Vân lần nữa chắp tay nói.

 Chu Tử Tài gật đầu. Đạo mà ông ta cả đời tu luyện, chính là quên mất tự nhiên. Mà không ngờ ngộ tính của Lâm Vân cao như vậy. MÌnh chỉ nói mới vài câu, cậu ta hoàn toàn đã lĩnh ngộ ý tứ của mình. Cậu ta nhất định không phải là vật trong ao.

 Lâm Vân hiện tại càng khiến ông ta nhìn không rõ. Cảm giác xao động bị đè nén toát ra từ cậu ta đã không còn. Hơn nữa khí chất của cậu ta đã trở nên không tầm thường.

 Chẳng những là Chu Tử Tài phát hiện sự biến hóa của Lâm Vân, mà ngay cả Chu Linh Tố cũng nhìn ra. Cô ta sững sờ nhìn Lâm Vân, cảm giác như nhìn hắn trong sương khói vậy, hư hư thật thật.

 Chu Tử Tài mỉm cười hỏi:

 - Lâm tiên sinh, bây giờ cậu đã nhận ra sự không tầm thường của Cửu Thảo chưa?

 Lâm Vân gật đầu. Lúc trước uống loại trà này, hắn cảm thấy rất bình thường. Nhưng Chu Tử Tài lại coi nó quý như vàng. Rất rõ ràng, Chu Tử Tài biết mình không ổn, nên muốn giúp đỡ hắn. Có lẽ vị đại sư trà đạo tống trà cho Chu Tử Tài cũng có ý này.

 Nếu người thấy Cửu Thảo trân quý thì nó là thứ quý giá. Nếu như ngươi không cảm thấy nó trân quý, thì Cửu Thảo chỉ như lá trà bình thường mà thôi.

 Điều mình lĩnh ngộ mới là trân quý nhất, chứ không phải do người khác dạy.

 Đối với Lâm Vân mà nói, Ngũ Tinh Quyết mà hắn lĩnh ngộ ra được mới là công pháp quan trọng nhất. Còn Cửu Tinh Thần Quyết chỉ là công pháp do tiền nhân lưu lại. Cho nên Ngũ Tinh Quyết của mình mới là độc nhất vô nhị.

 Lâm Vân và Chu Tử Tài không nói gì mà nhìn nhau cười.

 - Cha, Lâm đại ca, hai người?

 Cho dù Chu Linh Tố là một cô gái tinh tế, nhưng kinh nghiệm sống của cô ta còn ít, cho nên nhất thời không thể hiểu cha mình và đang Lâm Vân đang nói cái gì.

 - Linh Tố, con đừng vội, tí nữa cha sẽ nói với con.

 Chu Tử Tài nói xong, lại nhìn Lâm Vân, như có điều suy nghĩ.

 Một lúc sau, Chu Tử Tài hỏi:

 - Lâm tiên sinh, không biết cậu học đạo gì?

 Lâm Vân nhìn thần sắc thận trọng của Chu Tử Tài, thì biết Chu Tử Tài đang chuẩn bị nói ra mục đích mà ông ta tìm mình.

 Nếu là như vậy, Lâm Vân rất nguyện ý giúp đỡ ông ta. Chu Tử Tài đã khai sáng cho hắn rất nhiều điều. Những điều này rất hữu dụng với hắn.

 Chu Tử Tài đã hỏi vậy, Lâm Vân đương nhiên không giấu diếm, lập tức nói:

 - Tôi học là đạo nghịch thiên.

 Chu Tử Tài nghe Lâm Vân nói, lông mày hơi nhíu:

 - Đạo nghịch thiên?

 Đây là đạo gì vậy? Đây là lần đầu tiên ông ta nghe nói một thứ đạo như vậy. Nếu là đúng, thì ông ta không dám cho con gái bái Lâm Vân làm sư phụ.

 Lâm Vân thấy Chu Tử Tài khó hiểu, liền biết ông ta còn chưa từng tiếp xúc với giới Tu Chân. Tiếp tục nói:

 - Cũng có thể nói là Tiên Đạo.

 Tiên Đạo? Chu Tử Tài bỗng nhiên đứng lên:

 - Cậu học chính là Tiên Đạo?

 Lâm Vân gật đầu:

 - Đúng vậy, lẽ nào bác đã từng nghe nói về Tiên Đạo?

 Lâm Vân lại chuyển sang gọi bác.

 Trong lòng Chu Tử Tài như nổi sóng. Ông ta đã nghĩ vô số khả năng, nhưng chưa từng nghĩ qua Lâm Vân học là Tiên Đạo.

 Chẳng lẽ trên thế giới này còn tồn tại Tiên Đạo? Hay là Lâm Vân chỉ là một tên lừa bịt, dựa vào thủ đoạn để kiếm lời? Tuy nhiên, nghĩ tới khí chất không ngừng biến đổi của Lâm Vân, Chu Tử Tài biết hắn không phải là người như vậy.

 - Mười năm trước, tôi gặp được một hành giả ở núi Phổ Đà. Ông ta cũng nói mình tu luyện Tiên Đạo. Tôi ở bên ông ta học tập vài ngày, nhưng đều chưa từng thấy ông ta ăn cơm. Ông ta nói rằng mỗi ngày ông ta chỉ uống vài giọt Cam Lộ là được. Dù tôi không biết Cam Lộ là thứ gì, nhưng tôi dám xác nhận hành giả kia tu luyện không phải là Tiên Đạo. Bởi vì vị hành giả kia chỉ gầy như que củi. Lẽ nào Lâm tiên sinh học chính là Tiên Đạo như vậy?

 Chu Tử Tài nói xong, rất nghiêm túc nhìn Lâm Vân.

 Lâm Vân nhịn không được cười một tiếng. Người hành giả đó thật đúng là một tên ngốc. Không tích cốc, không biết hấp thu linh khí thiên địa, mà tu hành bằng cách tuyệt thực. Kết cục không chết đói mới là lạ. Cho nê Lâm Vân lắc đầu:

 - Bác thấy tôi giống như một người suốt ngày uống Cam Lộ cầm hơi sao?

 Nghe Lâm Vân nói vậy, Chu Tử Tài hơi sững sờ, rồi mỉm cười. Anh chàng Lâm Vân này rất khỏe mạnh, hồng hào, đâu giống như một người tuyệt thực.

 Tuy nhiên, một câu kế tiếp của Lâm Vân lại khiến Chu Tử Tài suýt nữa té ngã:

 - Thực ra đã mấy tháng rồi tôi chưa ăn.

 - Cái gì?

 Chu Linh Tố ngẩn người nhìn Lâm Vân. Lúc hắn nói hắn tu luyện Tiên Đạo, Chu Linh Tố cũng rất giật mình, nhưng lại không ngạc nhiên như cha. Cô ta đã tận mắt nhìn Lâm Vân biến mất một cách khó hiểu, còn tưởng rằng Lâm Vân nói cổ võ thành Tiên Đạo.

 Nhưng Lâm Vân nói hắn đã không ăn mấy tháng rồi, mới khiến Chu Linh Tố kinh hãi. Lâm Vân thật không giống như một người nói dối chút nào.

 Hồi lâu, Chu Tử Tài mới thanh tỉnh, hơi mất tự nhiên hỏi:

 - Như vậy, Tiên Đạo là cái gì?

 Lâm Vân cười nhạt:

 - Khống chế thiên địa, bất tử bất diệt.

 Đối với Lâm Vân mà nói, lúc vừa tới Địa Cầu, hắn chỉ muốn tu luyện. Còn vì sao tu luyện, thì chính hắn cũng không rõ ràng lắm. Nhưng về sau, khi hắn tới Khôn Truân Giới, hắn mới hiểu được hàm nghĩa của Tiên Đạo. Chính là cường đại và vĩnh tồn. Có lẽ trước kia hắn căn bản không dám tưởng tượng tới điều này. Nhưng khi tiếp xúc với thế giới Tu Chân chính thức, hắn đã quyết định đó là phương hướng cố gắng cả đời của hắn.

 Có một ngày nào đó, hắn sẽ dẫn theo những người mình yêu ngao du thiên địa, du lịch tinh không. Tìm kiếm sự trường sinh bất tử.

 Nhưng để thực hiện giấc mộng này mà không có thực lực cường đại, thì chỉ như người si nói mộng mà thôi. Cho nên Lâm Vân muốn mình trở nên phải mạnh mẽ, như vậy hắn mới có thể bảo vệ người mình yêu, bảo vệ giấc mơ của mình.

 Kể từ khi biết Địa Cầu không còn là chỗ an toàn, Lâm Vân càng thêm bức thiết muốn trở nên cường đại. Đã đi qua vài hành tinh Tu Chân, Lâm Vân biết, có thực lực mới có quyền lên tiếng. Hơn nữa ở trên thế giới Tu Chân, còn có những thế lực mạnh mẽ hơn nữa. Nếu không chịu phát triển, tương lai gặp phải bọn họ thì mình sẽ không bảo vệ được người thân.

 - Khống chế thiên địa, bất tử bất diệt?

 Chu Tử Tài thì thào nhắc lại một lần. Điều này thật quá xa xôi với ông ta. Ông ta đã từng đi du lịch khắp cả nước, cũng được chứng kiến nhiều kỳ nhân dị sự. Thậm chí còn nghe nói qua về thế gia cổ võ, môn phái ẩn thế. Nhưng còn chưa từng nghe ai nói có thể khống chế thiên địa, bất tử bất diệt. Điều này thật quá nghịch thiên, thật quá cuồng vọng.

## 522. Chương 428: Khách Khứa Kéo Tới

Khó trách Lâm Vân lại nói hắn học đạo nghịch thiên. Mà nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Chu Tử Tài biết hắn không nói láo. Là một thầy tướng sư có kinh nghiệm lâu năm,, Chu Tử Tài liếc mắt một cái là biết ai nói thật ai nói dối. Tuy nhiên, mình có thể cho con gái của mình bái một người như vậy làm thầy hay không?

 Mà Linh Tố tựa hồ không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, ngoại trừ cổ võ. Nhưng ông ta lại không có cách nào tìm được cửa của các môn phái cổ võ đó để cho con gái học. Lâm Vân vốn xuất thân từ Lâm gia, bản lĩnh cũng rất lợi hại. Huống hồ Tiên Đạo mà người khác cho rằng hoang đường, nhưng Chu Tử Tài lại cho rằng nó có thẻ tồn tại.

 Nghĩ tới đây, Chu Tử Tài không do dự nữa, liền đứng lên, chắp tay nói với Lâm Vân:

 - Lâm tiên sinh, tôi cầu cậu một việc. Tôi muốn cho Linh Tố nhà tôi làm đồ đệ của câu. Không biết Lâm tiên sinh có đồng ý hay không?

 Lâm Vân sững sờ, không ngờ Chu Tử Tài lại cầu mình một việc như vậy. Như thế thì hơi khó, dù sao hắn không thể tùy lúc dẫn theo Chu Linh Tố bên người.

 Chu Linh Tố nghe phụ thân nói vậy, liền ngây người. Để cho mình làm đồ đệ của hắn, có phải là hơi quá không? Cô ta muốn đứng lên phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc, lại ngồi xuống.

 Cô ta đã được thấy bản lĩnh của Lâm Vân, nên cũng muốn biết Lâm Vân rốt cuộc có bản lĩnh gì. Liệu hắn có thể như Tôn Ngộ Không, có bảy mươi hai phép biến hóa? Thậm chí có thể phi thiên độn địa?

 Lâm Vân suy nghĩ nói:

 - Thu Linh Tố làm đồ đệ không phải là không được. Thực ra tôi đã có vài người đệ tử rồi, nhưng đệ tử tu Tiên Đạo chỉ có hai người. Hai người đó không ở Địa Cầu. Những người còn lại thì ở Địa Cầu tu luyện cổ võ…

 - Cái gì? Không ở Địa Cầu? Lẽ nào Lâm đại ca thường xuyên rời đi Địa Cầu sao?

 Chu Tử Tài còn chưa lên tiếng, thì Chu Linh Tố đã ngắt lời. Cho dù những điều Lâm Vân vừa nãy nói là thật, nhưng lời này thật sự là thái quá. Chu Linh Tố bắt đầu hoài nghi.

 - Không sai, anh cũng chỉ vừa mới trở lại Địa Cầu. Vũ trụ rất rộng lớn, thậm chí vượt qua tưởng tượng của mọi người. Anh cũng chỉ mới tới vài hành tinh mà thôi. Mà hành tinh có sự sống đâu chỉ là vài nghìn triệu.

 Thấy Chu Linh Tố và Chu Tử Tài vẫn còn khiếp sợ, tiếp tục nói:

 - Nếu muốn theo anh tu luyện, thì có lẽ em phải rời khỏi Địa Cầu. Hơn nữa việc tu đạo của anh rất nguy hiểm, tùy thời có thể bị người khác giết chết. Còn phải chịu đựng được sự cô đơn nữa. Nếu em không có lòng quyết tâm, thì không cần phải theo anh tu luyện đâu.

 Lâm Vân nhìn Chu Linh Tố, nói.

 Cho dù hoài nghi, nhưng Chu Linh Tố thấy Lâm Vân nói năng nghiêm túc như vậy, càng thêm hoang mang.

 Cô ta bỗng nhiên đứng lên nói:

 - Cha, nếu như việc này là thật, thì con nguyện ý học. Nhưng con muốn Lâm đại ca thể hiện ra một chút thì con mới có động lực để học.

 Lâm Vân mỉm cười:

 - Em muốn anh làm gì?

 Hắn đương nhiên hiểu Chu Linh Tố đang hoài nghi, nên không có ý trách móc.

 - Học Tiên Đạo thì có thể bay lượn. Anh có biết bay không?

 Chu Linh Tố nói xong, đầy ranh mãnh nhìn Lâm Vân. Trong suy nghĩ của cô ta, cho dù Lâm Vân thần kỳ, nhưng chỉ đến mức như tu luyện cổ võ mà thôi. Chứ từ xưa tới nay có thấy ai bay được lên trời đâu. Tôn Hầu Tử cũng chỉ là người xưa bịa ra.

 - Em đã bay lên rồi đó.

 Lâm Vân mỉm cười nói. Vì để Chu Linh Tố không còn hoài nghi, Lâm Vân đành đáp ứng yêu cầu này của cô ta.

 Chu Linh Tố cười nhạt một tiếng:

 - Lâm đại ca, nói dối cũng không cần phải như vậy chứ. Đừng tìm cớ trong đạo Phật như “Bay tức là không bay, không bay tức là bay” chứ. A…..

 Chu Linh Tố nói tới đây, chợt dừng lại. Cô ta thấy cha mình và Lâm Vân càng ngày càng xa. Mà cô ta rõ ràng đã đi ra phòng khách. Liền nhìn xuống phía dưới, thì thấy dưới chân mình có một đám mây nhiều màu. Mà cha thì đã há hốc mồm nhìn mình.

 Chu Linh Tố đờ cả người vì sợ hãi. Tinh thần của cô ta hiện giờ rất chấn động. Điều này là thật sao?

 Bỗng vang lên tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

 Nghe thấy tiếng đập cửa, Chu Linh Tố hồi phục tinh thần,, vội vàng đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa mới chợt nhớ tới mình vẫn còn trên trời. Vội vàng nhìn xuống dưới, rõ ràng đã đứng trên mặt đất, đám mây dưới chân cũng không biết biến mất từ lúc nào. Cô ta lại sững sờ, chuyện vừa nãy là chuyện gì vậy?

 - Em không sao chứ Linh Tố?

 Lúc này Chu Linh Tố mới nhận ra người tới là Vương Hoàn Hoàn và Du Quân.

 - Hoàn Hoàn, Du Quân, sao hai người lại tới đây?

 Giọng nói của Vương Hoàn Hoàn đã làm Chu Linh Tố bừng tỉnh, nhất thời quên tình cảnh vừa nãy.

 Vương Hoàn Hoàn thấy vẻ mê man của Chu Linh Tố, mới khó hiểu hỏi.

 Chu Linh Tố tự hỏi, những điều vừa nãy chẳng lẽ là thật sao? Cô ta quay đầu nhìn, thấy cha và Lâm Vân đã đứng ở trong phòng. Nếu chuyện này không phải vừa mới xảy ra, cô ta còn tưởng mình bị ảo giác.

 - Linh Tố, mời bạn con vào đi.

 Chu Tử Tài cũng kinh hãi, nhưng thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của con gái, ông ta lại thanh tỉnh trước. Áp chế tâm tình, ông ta mới nhớ tới là phải mời khách vào. Nhưng trong lòng ông ta đã rất cuồng nhiệt.

 Thật không ngờ Lâm Vân lại là một người tu tiên. Điều này ông ta đã tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải người trong tiên đạo, thì sao có thể tùy tiện khiến hai cha con ông ta bay lên trời được. Còn cưỡi lên đám mây bảy màu nữa chứ.

 Trong lòng Chu Linh Tố cũng rất cuồng nhiệt. Không ngờ mình thực sự gặp được thần tiên, còn có thể bái ông ta làm thầy nữa, đúng là một kỳ ngộ? Lại nhìn vẻ bình tĩnh của Lâm Vân, Chu Linh Tố áp chế sự xao động trong lòng.

 - Linh Tố, em thật không sao chứ?

 Lần này là Du Quân hỏi.

 - À, em không sao. Hai người mau vào đi.

 Nói xong, Chu Linh Tố vội vàng tránh đường cho Vương Hoàn Hoàn và Du Quân đi vào. Cho dù hiện tại cô ta rất không muốn hai người bạn của mình quấy rầy việc cô ta bái sư. Nhưng Du Quân là bạn tốt của cô ta, cho nên Chu Linh Tố đương nhiên không thể để bạn mình đứng ở ngoài được.

 Vương Hoàn Hoàn và Du Quân mang theo ánh mắt hoài nghi đi vào phòng khách.

 - Lâm tiên sinh, anh quả nhiên là ở đây. Muốn gặp mặt anh thật là khó.

 Vương Hoàn Hoàn đi vào, vừa thấy Lâm Vân ngồi đó, liền hưng phấn chào hỏi.

 Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Tuy cô nàng Vương Hoàn Hoàn này rất đẹp, thuộc loại mỹ nữ hiếm có, nhưng vẻ a dua nịnh hót với lại tự cho là đúng của cô ta, khiến Lâm Vân rất khó chịu.

 Du Quân rất rõ tính cách của Vương Hoàn Hoàn. Bạn mình là một nữ nhân dựa thế. Lần này Hoàn Hoàn chủ động làm quen với Lâm Vân là bởi vì đến Trần Hải Cương cũng phải sợ hắn.

 Tuy nhiên, trời tối như vậy, Vương Hoàn Hoàn còn kéo mình tới nhà của Chu Linh Tố, chỉ vì được gặp Lâm Vân, thì hơi quá mức. Cho dù quyền thế của Lâm Vân hơn Trần Hải Cương, nhưng cha của Hoàn Hoàn dù gì cũng là phó tỉnh trưởng của cả tỉnh Vân Bắc, mà cô ta lại là một mỹ nữ, cần gì phải chủ động đi tới nịnh bợ Lâm Vân.

## 523. Chương 429: Rời Đi

- Em thật sự tiếc nuối vì không tham dự buổi sinh nhật của Du Quân lần đó. Nếu không em đã quen với anh từ sớm rồi.

 Vương Hoàn Hoàn càng thêm thân mật nói.

 Chu Linh Tố nhíu mày nói:

 - Chị Hoàn, đã muộn thế này chị tới đây không phải là chỉ gặp sư phụ của em đấy chứ? Hay là có việc gì khác?

 - Cái gì? Sư phụ của em? Lâm đại ca thành sư phụ của em lúc nào vậy?

 Chẳng những Vương Hoàn Hoàn sững sờ, mà ngay cả Du Quân cũng vậy. Một cô gái thành niên bái một người trẻ tuổi làm sư phụ là có ý gì?

 Nhưng Chu Linh Tố chỉ lộ vẻ cuồng nhiệt, không trả lời câu hỏi của Vương Hoàn Hoàn. Khiến hai người tưởng Chu Linh Tố đang nói đùa. Không khỏi quăng ánh mắt về phía Chu Tử Tài.

 Chu Tử Tài bất đắc dĩ nhìn con gái rồi nói:

 - Không sai, Linh Tố vừa bái Lâm Vân làm thầy rồi.

 Hai người nghe Chu Tử Tài nói như vậy, mới biết là thật, không khỏi mê hoặc.

 Bỗng nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Chu Tử Tài sững sờ. Hôm nay là ngày gì mà có nhiều khách khứa tới chơi như vậy? Bình thường, cho dù mười ngày nửa tháng cũng không có một ai tới.

 Chu Linh Tố vội vàng đi mở cửa, rồi lập tức kinh hỉ kêu lên:

 - A, chị Hi, chị đã trở lại rồi à?

 Bất ngờ gặp lại Xung Hi, khiến Chu Linh Tố không thể không cao hứng.

 - Ừ, vẫn còn có hai vị nữa.

 Xung Hi cười nói.

 Lúc này Chu Linh Tố mới nhìn thấy hai người đằng sau, vội vàng nói:

 - Cha, thị trưởng Vạn và thị trưởng Trần tới chơi.

 Chu Tử Tài vừa nghe thấy là hai vị thị trưởng tới chơi, liền vội vàng đi ra nghênh đón. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, một người là người quen, Vạn Chí Hoa. Nhân phẩm của người này không tồi, không ngờ ông ta đã làm tới chức thị trưởng Còn một người thì có khuôn mặt giống với Trần Hải Cương. Xem ra là người nhà của y. Rất có khả năng là cha của Trần Hải Cương.

 Xung Hi thấy Lâm Vân quả nhiên ở nhà Chu Linh Tố, chào Vương Hoàn Hoàn và Du Quận một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân.

 Xung Hi đột nhiên tới, Du Quân và Chu Linh Tố cao hứng là thật, còn Vương Hoàn Hoàn thì hơi giả tạo.

 Mà Xung Hi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân, Vương Hoàn Hoàn càng thêm bất mãn. Nhưng cô ta cũng biết Xung Hi và Lâm là không biết.

 Hiện tại Tần gia đã dần xuống dốc, mà Lâm gia thì như mặt trời ban trưa. Cho nên Lâm Vân muốn đối phó với Trần gia, chỉ cần một ngón tay là đủ.

 Mấy cô gái thì quây quần nói chuyện. Trần Tấn và Vạn Chí Hoa tới đây chỉ để bái phỏng Lâm Vân, mục đích đã hoàn thành thì liền cáo từ rời đi.

 - Lâm Vân, anh thực sự thu Linh Tố làm đệ tử à?

 Xung Hi thấy hai vị thị trưởng đã rời đi, liền tranh thủ thời gian hỏi.

 - Ừ, thì sao?

 Lâm Vân thấy thần thái của Xung Hi, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn bái mình làm thầy?

 - Chị Hi, chị và sư phụ bạn cũ, nếu không chị cũng bái Lâm đại ca làm thầy đi.

 Chu Linh Tố bỗng nhiên nói.

 Khuôn mặt của Xung Hi đỏ lên, vội vàng nói:

 - Chị không bái anh ấy làm thầy.

 Chu Linh Tố sững sờ, lập tức hỏi:

 - Vì sao? Bản lĩnh của sư phụ rất lớn, chị còn không biết đâu…

 Chu Linh Tố không nói hết liền im lặng. Cô ta cũng biết có nhiều thứ khó mà nói ra được.

 Xung Hi nhìn vẻ lo lắng của Chu Linh Tố, trong lòng tự nhủ, bản lĩnh của Lâm Vân như thế nào, chả lẽ mình lại không biết? Nhưng nếu bái hắn làm thầy, vậy thì hắn sẽ là trưởng bối của mình. Như vậy sao được?

 - Con bé ngốc này, chuyện này đâu có thể ép buộc được? Con lo thân mình đi.

 Chu Tử Tài mắng một câu.

 - Lâm đại ca, em cũng muốn bái anh làm thầy.

 Vương Hoàn Hoàn đột nhiên xen lời.

 Lâm Vân nhìn Vương Hoàn Hoàn, trong lòng cười nhạt. Muốn làm đệ tử của ta dễ vậy sao? Đâu phải tùy tiện ai cũng được.

 Nghĩ tới đây, Lâm Vân đứng lên nói:

 - Hoàn Hoàn nữ sĩ, tôi thu Linh Tố làm đệ tử bởi vì cô đấy thích hợp là đệ tử của tôi. Còn cô thì không thích hợp. Bác Chu, cảm ơn bác đã giúp tôi rất nhiều. Tôi phải đi đây. Tạm biệt.

 - A, sư phụ đi, còn con thì sao?

 Chu Linh Tố thấy Lâm Vân muốn rời đi thì trong lòng luống cuống. Vừa mới bái sư phụ, ngay cả nghi thức còn không có, mà Lâm Vân đã đi rồi. Vậy thì ai sẽ dạy mình?

 Xung Hi cũng sững sờ, nàng mới tới đây không được lâu, Lâm Vân lại muốn đi. Trong lòng lại tràn đầy ủy khuất.

 Vương Hoàn Hoàn thật không ngờ Lâm Vân lại từ chối dứt khoát như vậy. Với sắc đẹp của cô ta, bái Lâm Vân làm thầy, đã ngầm bày tỏ ý khác trong đó. Cô ta nghĩ rằng Chu Linh Tố nhận Lâm Vân làm sư phụ cũng có ý đó.

 - Tôi có việc phải đi rất xa. Nếu trong vòng ba tháng mà tôi không tới Thanh Hóa, thì cô tới Yên Kinh tìm sư nương.

 Hiện tại Lâm Vân đã hoàn toàn khôi phục, nên hắn muốn lập tức tới Thiên Hồng luôn. Còn việc tu luyện của Linh Tố thì giao cho Vũ Tích cũng được.

 - Còn em?

 Xung Hi rất muốn hỏi lời này. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu không hỏi, thì có lẽ về sau sẽ không còn cơ hội để hỏi. Cho dù rất không muốn ở trước mặt người khác hỏi như vậy.

 - Sau này còn gặp lại…

 Lâm Vân nói xong, liền biến mất tại chỗ để lại năm người sững sờ xuất thần.

 - Anh ấy đi rồi.

 Xung Hi thì thào nói.

 Chu Linh Tố thấy sắc mặt của Xung Hi không tốt, liền đi tới hỏi:

 - Chị Hi, chị không sao chứ?

 - Chị không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Chị cũng về đây. Tạm biệt em.

 Lúc này Xung Hi mới thấy rất mệt mỏi. Đây lần đầu tiên nàng nhận ra mình để ý tới Lâm Vân như vậy. Quyết định năm đó có đúng hay không?

 - Hừ, thật là kiêu ngạo.

 Vương Hoàn Hoàn rất không hài lòng với thái độ của Lâm Vân. Cô ta nói tiếp:

 - Có gì ghê gớm đâu, không phải là luyện qua cổ võ sao? Anh của mình cũng là cao thủ Hậu Thiên đó thôi. Như hắn có gì mà hiếm lạ.

 Xung Hi nhìn thoáng qua Vương Hoàn Hoàn, nàng cũng biết cô ta là hạng người gì, liền thản nhiên nói:

 - Hắn có bản lĩnh để kiêu ngạo. Chị không thích nhưng có người khác thích.

 Bị Xung Hi xỏ xiên như vậy, Vương Hoàn Hoàn rất tức giận. Nhưng cô ta cũng biết nơi này không phải là nơi tranh luận, cho nên kéo tay Du Quân nói:

 - Linh Tố, bác Chu, cháu vào Du Quân về đây.

 Vương Hoàn Hoàn và Du Quân rời đi, Chu Linh Tố mới nắm tay của Xung Hi nói:

 - Chị Hi, hôm nay chị ở đây ngủ với em nhé. Em có vài chuyện muốn nói, nói không chừng lại giúp được chị.

 Xung Hi nhìn thoáng qua Chu Linh Tố, gật đầu đồng ý. Dù nàng biết Chu Linh Tố không giúp được gì trong chuyện này, nhưng nàng xác thực rất mệt mỏi, muốn nằm nghỉ luôn. 0

## 524. Chương 430: Kỷ Minh Tinh

Lúc Lâm Vân trở về Yên Kinh, Vũ Tích vẫn còn bế quan chưa ra. Từ Vinh cũng vậy. Lâm Vân biết Từ Vinh rất hận Tào Quân, cho nên không ngừng tu luyện để nâng cao thực lực.

 Chỉ có Nhược Sương là không bế quan. Thấy Lâm Vân trở về, nàng rất cao hứng. Tuy nhiên Lâm Vân không đi quấy rầy Vũ Tích, bởi Vũ Tích đã đến giai đoạn quan trọng là Kết Đan. Mặc dù hắn đã cho nàng rất nhiều đan dược, nhưng có thể tiến bộ hay không hoàn toàn dựa vào bản thân của nàng. Tuy nhiên, dựa theo sự ba động vững vàng của linh khí từ Vũ Tích, Lâm Vân biết việc tu luyện của Vũ Tích rất thuận lợi.

 - Tĩnh Như và Luyện Hư vẫn còn đang tu luyện à?

 Lâm Vân thấy có mỗi Nhược Sương đón mình, thì chỉ có thể hỏi nàng.

 - Vâng. Tĩnh Như quyết định tới Trúc Cơ mới đi ra, khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn cản trở mọi người, cho nên…

 Liễu Nhược Sương đương nhiên biết lý do mà Tĩnh Như bế quan.

 Lâm Vân thở dài, nắm lấy tay của Nhược Sương, nói:

 - Vất vả cho em rồi. Có lẽ lần sau khi anh trở về, chúng ta có thể luôn ở bên nhau. Anh cũng không cần cả ngày chạy tới chạy lui nữa.

 Đôi mắt của Nhược Sương đỏ lên, cảm tình bị đè nén đã lâu liền bộc phát. Nàng ôm chặt lấy Lâm Vân, bờ môi của hai người đã dán vào nhau.

 TÌnh yêu của Nhược Sương cho Lâm Vân là thứ tình yêu thầm lặng. Nàng luôn âm thầm cố gắng giúp đỡ hắn, mà không cần hồi báo.

 Hiện tại rốt cuộc đã được nằm trong ngực của Lâm Vân, Nhược Sương thoải mãi kêu lên một tiếng.

 - Đừng, nhỡ đâu Lâm Hinh lúc này xuất quan thì ngại chết.

 Nhược Sương bắt lấy bàn tay đang tác quái của Lâm Vân.

 - Anh vừa mới thu một người đệ tử, tên là Chu Linh Tố. Ba tháng sau cô ấy sẽ tới Yên Kinh tìm em và Vũ Tích. Anh muốn nhờ em dạy chô cô ấy trụ cột trước. Còn hiện tại anh muốn đi tới Thiên Hồng một chyến. Anh không đợi Vũ Tích và Từ Vinh. Sau khi hai người xuất quan, em nói cho hai người biết. Anh sẽ nhanh trở về thôi. Lần này anh đi tới đó là xem tình hình thế nào.

 Lâm Vân quyết định không chờ thêm nữa. Bởi Từ Vinh không biết khi nào mới xuất quan.

 - Thiên Hồng là ở đâu?

 Liễu Nhược Sương thắc mắc hỏi.

 - Chuyện này về sau anh sẽ nói cho em biết. Bởi nó rất phức tạp. Em cũng không cần hỏi Vũ Tích đâu.

 Chuyện này có liên quan tới Lâm Hinh và mẹ, cho nên hắn không biết phải mở miệng như thế nào.

 Một tiếng sau, Lâm Vân đã ngồi bên trong Tinh Hà Trùy rồi rời đi Yên Kinh. Mọi chuyện bên này hắn đều giao cho Nhược Sương.

 Lâm Vân không biết Hồng Thiên Tinh có phải chính là Thiên Hồng hay không. Nhưng ở trên Tinh Không Đồ, ngoại trừ Hồng Thiên Tinh ra, không có hành tinh nào khác có tên giống như vậy.

 Khoảng cách tới Hồng Thiên Tinh còn xa hơn cả Úy Tinh. Với tốc độ của Tinh Hà Trùy như vậy, thì phải chừng nửa tháng mới tới nơi. Nếu như là pháp bảo phi hành khác, có lẽ phải mất vài năm.

 Lâm Vân một bên tu luyện, một bên khống chế Tinh Hà Trùy đi về phía Hồng Thiên Tinh.

 Chín ngày sau, Lâm Vân đột nhiên ngừng Tinh Hà Trùy lại.

 “Kỷ Minh Tinh?”

 Trên Tinh Hà Đồ xuất hiện một hành tinh tên là Kỷ Minh. Không ngờ nó lại nằm trên đường tới Hồng Thiên Tinh. Có nên tới đó xem hay không? Lâm Vân suy nghĩ một lúc vẫn quyết định tới đó xem thế nào. Dù sao hành tinh đấy đã suýt nữa tiêu diệt cả Địa Cầu.

 Nhưng khi Lâm Vân tới gần Kỷ Minh Tinh kia, liền chấn động.

 Kỷ Minh Tinh này khác xa so với hắn tưởng tượng. Trong tưởng tượng của Lâm Vân, Kỷ Minh Tinh là một hành tinh chuyên làm việc mua bán. Huống hồ khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển như vậy, khẳng định hành tinh này rất hiện đại. Một hành tinh chuyên mua bán xuyên vũ trụ, sao có thể nghèo được.

 Nhưng Kỷ Minh Tinh trước mắt rất hoang tàn. Khắp nơi là mặt đất gồ ghề. Trong phạm vi vài nghìn km đều không có một người sống. Kỷ Minh Tinh giống như vừa mới trải qua một trận đại chiến nào đó. Hiện tại đã bị hủy diệt.

 Lâm Vân kiểm tra khắp nơi, chỉ thấy những căn cứ quân sự và căn cứ nghiên cứu bị sụp đổ. Hành tinh này đã bị một thế lực rất mạnh tấn công.

 Không biết là thế lực nào tàn nhẫn như vậy. Chẳng những hủy hết các căn cứ, mà ngay cả người Kỷ Minh cũng không bỏ sót một ai. Hành động này còn tàn ác hơn Lâm Vân rất nhiều lần.

 Nhìn xương khô khắp nơi, Kỷ Minh Tinh coi như đã diệt vong Bọn họ thường xuyên buôn bán với các hành tinh Tu Chân. Lần này đã đắc tội với thế lực nào đó, dẫn đến nạn diệt chủng.

 Dù Kỷ Minh Tinh không quá lớn, còn nhỏ hơn cả Địa Cầu, nhưng dù sao đó cũng là một hành tinh. Một hành tinh có bao nhiêu dân số? Ít nhất cũng phải hơn một tỷ. Nhưng nói diệt là diệt. Thế giới Tu Chân quả nhiên không dành cho kẻ yếu. Huống hồ khoa học kỹ thuật của Kỷ Minh Tinh phát triển như vậy, tuyệt đối không phải là kẻ yếu gì.

 Bảy tám tên tu sĩ mặc đạo bào đi tới. Trên đạo bào của những người này có thêu một hình bông hoa tím. Lâm Vân liền đoán ra những người này thuộc Tử Vân Điện. Nếu là người của Tử Vân Điện thì mọi việc đều trở nên thông suốt. Nhất định là Tử Vân Điện hợp tác với người Kỷ Minh, phái mấy tu sĩ đi theo người Kỷ Minh tới Địa Cầu. Nhưng cuối cùng lại không có ai trở về.

 Trong cơn giận dữ, Tử Vân Điện quyết định tiêu diệt Kỷ Minh Tinh. Điều này chứng tỏ mấy tên tu sĩ chết trong tay của Lâm Vân có thân phận không tầm thường. Bằng không sẽ không khiến cho Tử Vân Điện tức giận như vậy. Nhưng bọn họ đã diệt Kỷ Minh Tinh rồi, sao không đi tới Địa Cầu nhỉ? Không có khả năng người Kỷ Minh Tinh không nói cho bọn họ. Nhưng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì?

 Lâm Vân mê hoặc. Hắn dám khẳng định những người này còn chưa biết Địa Cầu. Nếu biết thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tinh Đồ có vị trí Địa Cầu rất là quý giá. Lâm Vân chỉ có một tấm trong Tinh Hà Trùy mà thôi. Có thể khẳng định những Tinh Không Đồ bình thường không tọa đồ Địa Cầu trên đó. Nói một cách khác, người của Tử Vân Điện không tới Địa Cầu, không phải là vì hạ thủ lưu tình, mà vì bọn họ không biết vị trí.

 Lâm Vân bỗng nhiên rùng mình một cái. Nếu chuyện này xử lý không tốt, Địa Cầu sớm muộn gì cũng bị bạo lộ. Một khi đám người kia mà tới Địa Cầu, có thể tượng tưởng hậu quả như thế nào. So với Kỷ Minh Tinh, Địa Cầu còn kém hơn rất nhiều.

 Ngay cả Kỷ Minh Tinh còn bị diệt vong, Địa Cầu có thể chịu được không?

 Nghĩ tới đây, Lâm Vân không chút do dự bay tới mấy tên tu sĩ kia. Trong đám người này, tu vị cao nhất chỉ là Kết Đan mà thôi.

 Lâm Vân bỗng nhiên xuất hiện khiến mấy tên tu sĩ đều sửng sốt. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vài quyền của Lâm Vân giải quyết. Lưu lại một tên để Sưu Hồn.

 Mấy giây sau,, Lâm Vân thả tay xuống. Biến tên này thành hư vô rồi thở dài một tiếng:

 - Nguyên lai là như vậy.

## 525. Chương 431: Đế Quốc Minh Việt

Những tu sĩ Tử Vân Điện mà Lâm Vân giết chết vốn đi theo người của Kỷ Minh để phát tài. Lúc tới Địa Cầu, có lẽ bọn họ phát hiện ra đồ vật gì đó nên mới ở lại đấy. Cuối cùng là bị hắn giết chết.

 Theo trí nhớ của tên kia, Lâm Vân suy đoán hai lý do Tử Vân Điện không tấn công Địa Cầu. Một là do người Kỷ Minh không ngờ Địa Cầu tồn tại thế lực có thể tiêu diệt tu sĩ Hóa Thần,, nên không thông báo tin tức về Địa Cầu cho Tử Vân Điện.

 Khả năng thứ hai là Tử Vân Điện bởi vì chuyện khác mà giận chó đánh mèo. Bởi trong trí nhớ của tu sĩ kia, chưởng môn của Tử Vân Điện có một đứa con trai biến mất ở Kỷ Minh Tinh. Mà Kỷ Minh Tinh gần như là bị lục tung vẫn chưa tìm thấy.

 Còn thứ mà hấp dẫn tu sĩ Hóa Thần tới Địa Cầu, nhất định không phải thứ tầm thường. Lúc quay trở về phải kiếm tra cẩn thận trụ sở của Kỷ Minh ở Châu Phi mới được.

 Lâm Vân không suy nghĩ nữa, cũng chẳng quan tâm chuyện của người Kỷ Minh, liền đi vào Tinh Hà Trùy, tiếp tục hành trình tới Hồng Thiên Tinh. Một tuần sau, Lâm Vân đã tới một nơi vừa xa lạ vừa thân quen. Nói quen thuộc, bởi vì nơi này cho Lâm Vân cảm giác đó chính là đại lục Thiên Hồng. Nói xa lạ, bởi vì hắn chưa từng tới đây.

 Thu Tinh Hà Trùy vào lại Tinh Thần Châu, Lâm Vân bước lên Phệ Hồn Thương. Chỗ Lâm Vân đáp xuống là một thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Dù không dám khẳng định nơi này chính là đại lục Thiên Hồng, nhưng Lâm Vân đoán chắc nơi đây có liên hệ gì đó với đại lục Thiên Hồng.

 Đại lục Thiên Hồng mặc dù rộng lớn vô cùng, nhưng vẫn không là gì so với vũ trụ. Cho nên Lâm Vân không cần Tinh Hà Trùy cũng có thể đi hết cả đại lục Thiên Hồng.

 Nửa ngày sau, Lâm Vân tới một sơn cốc. Nhìn sơn cố clà biết, đây đúng là đại lục Thiên Hồng rồi. Bởi vì hắn đã từng du lịch tới đây. Lúc đó tu vị của hắn mới là hai sao, hắn và cùng bạn học của học viện đã tới đây thí luyện. Nơi này gọi là cốc Hắc Báo, bởi vì có rất nhiều báo đen sinh sống.

 Những con báo sống ở đây đều là những dã thú cấp thấp. Cao nhất cũng chỉ là ma thú cấp hai. Còn ma thú cao cấp thì không thấy có.

 Nghĩ tới chuyện xưa, Lâm Vân không khỏi bồi hồi. Những người bạn cùng đi với hắn lúc đó, không biết còn mấy người sống sót.

 Thiên Hồng không như Địa Cầu, nơi này là nơi coi trọng thực lực. Ngày nào cũng xảy ra chiến tranh. Năm nào cũng có quốc gia mới thành lập.

 Bỗng nhiên vang lên mấy tiếng nổ mạnh. Lâm Vân mỉm cười, chắc là mấy học viên mới của Vũ Quốc đang thí luyện.

 Lâm Vân lắc đầu, từ từ đi tới. Có ba nam hai nữ đang vây quanh một con hổ rất lớn. Năm học viên này không ngừng phóng pháp thuật tấn công con hổ kia. Tuy nhiên, tình thế có vẻ không lạc quan. Thực lực của con hổ này khá mạnh, phong nhận mà nó phóng ra đã khiến mọi người ở đây đều bị thương.

 Lâm Vân hơi nhăn lông mày. Trong lòng tự nhủ, từ khi nào cốc Hắc Báo lại xuất hiện ma thú bậc ba vậy? Tu vị của mấy học viên này không thấp, cao nhất đã tới Luyện Khí điên phong. Nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với ma thú cấp ba. Nếu không phải người học viên ở giữa có một pháp khí hình cái khiên màu xanh, thì phỏng chừng năm người đã sớm mất mạng rồi.

 Có thể có một pháp khí, dù khá thấp kém, chứng tỏ gia cảnh của cậu ta không tầm thường. Cậu ta có lẽ là con dòng cháu giống, thậm chí là người của Hoàng tộc.

 Thấy năm người sắp không chịu được, Lâm Vân giơ tay phóng một tinh đao. Con ma thú cấp ba, cơ hồ đã gần bước vào Trúc Cơ, vậy mà chỉ cần một đao đã đứt đầu. Năm người học viên đều sững sỡ.

 Lúc Lâm Vân đi ra, năm người càng thêm kinh ngạc. Người trước mắt không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, thậm chí còn trẻ tuổi hơn, nhưng thực lực sao lại khủng bố như vậy? Cho dù là pháp sư hộ quốc cũng không lợi hại như hắn, dễ dàng giết một ma thú cấp ba.

 Từ khi nào đại lục Thiên Hồng xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy rồi? Lẽ nào người này chính là tu sĩ Kết Đan trong truyên thuyết?

 - Chào mọi người. Các cậu đang thí luyện à?

 Lâm Vân nhìn trang phục của bọn họ, vừa cười vừa nói.

 Người cầm đầu chính là tu sĩ có pháp bảo thấp kém kia. Y đi tới mặt Lâm Vân, cúi người thi lễ:

 - Vãn bối là Thi Kinh Thiên, thay mặt mọi người đa tạ tiền bối đã cứu mạng.

 Lâm Vân gật đầu, nhìn thấy mấy người bị thương không nhẹ. Nên ném cho bọn họ năm viên đan dược rồi nói:

 - Uống mấy viên thuốc này, thương thế của mọi người sẽ khỏi.

 Năm viên Hoàng Nguyên Đan cấp thấp tỏa ra một mùi hương tươi mát, khiến mấy người càng kinh ngạc không thôi. Chỉ cần ngửi mùi hương của nó, năm người liền biết đây không phải là đan dược tầm thường. Tuyệt đối là đan dược thượng đẳng.

 Thậm chí có hai người không nỡ dùng, muốn giữ lại. Nhưng thấy bạn học đều đã uống, thì cũng đành uống theo. Dược lực mạnh mẽ của Hoàng Nguyên Đan lập tức chữa trị thương thế của năm người, thậm chí còn khiến tu vị của họ tăng lên. Có thể khẳng định, chỉ cần trở về bế quan, tu vị của bọn họ sẽ tăng lên một bậc.

 Vì vậy trong lòng năm người càng chấn động. Đan dược quý báu như vậy, mà người trẻ tuổi kia chỉ tùy tiện vứt cho bọn họ. Cộng thêm bản lĩnh của hắn vừa nãy, người này là ai mà nghịch thiên như vậy?

 Thấy năm người sững sờ, Lâm Vân cười hỏi:

 - Vài vị đều là tu sĩ của Vũ Quốc à?

 - Vũ Quốc?

 Mấy người nhìn nhau, có chút khó hiểu.

 - Sao vậy?

 Lâm Vân thấy mấy người học viên này ngập ngừng có vẻ khó nói, trong lòng liền không vui.

 Chuyện này có phải là cơ mật gì đâu. Huống hồ Vũ QUốc chỉ còn cách đây hai nghìn km, đi một lúc là tới.

 - Tiền bối, có lẽ tiền bối mới tới nên chưa biết. Hai chữ Vũ Quốc đã là điều cầm kỵ. Hiện tại không còn Vũ Quốc nữa rồi. Chỉ có đế quốc Minh Việt mà thôi. Chúng tôi là học viên của học viện đế quốc Minh Việt.

 Thi Kinh Thiên kính cẩn trả lời.

 Lâm Vân phát hiện trong mắt của anh chàng Thi Kinh Thiên lóe lên sự cừu hận. Lại nhìn hai nam hai nữ kia, ánh mắt bọn họ cũng thế.

 Trong lòng Lâm Vân trầm xuống. Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào Minh Việt Quốc đã thâu tóm cả Vũ Quốc? Theo lý thuyết, Vũ Quốc là một quốc gia không nhỏ, cơ hồ ngang bằng với Minh Việt Quốc. Làm sao có thể nói đoạt là đoạt?

 Hơn nữa Minh Việt Quốc và Vũ Quốc đã chiến tranh với nhau rất lâu rồi, cũng không thấy ai chiếm được của ai. Vì sao mình mới rời đi mấy năm, đã xảy ra chuyện như vậy?

 - Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thi Kinh Thiên, cậu nói cho tôi nghe xem.

 Ánh mắt của Lâm Vân quét qua mấy người học viên, khiến trong lòng bọn họ đều cả kinh. Ánh mắt của người này thật lạnh lẽo. Thi Kinh Thiên bị dọa sợ, liền cung kính nói:

 - Ba năm trước Vũ Quốc đã bị Minh Việt Quốc xâm chiếm. Sau khi thâu tóm được toàn bộ Vũ Quốc, đã thành lập nên đế quốc Minh Việt. Và trở thành một trong hai mươi chín đế quốc của Thiên Hồng.

 Lâm Vân im lặng không nói. Không ngờ Minh Việt Quốc có thể chiếm được Vũ Quốc, thành lập nên đế quốc. Đế quốc là danh xưng của những quốc gia lớn. Ngoại trừ Đế quốc ra, còn có Thánh quốc. Nhưng cả Thiên Hồng, chỉ có năm Thánh quốc mà thôi.

## 526. Chương 432: Đau Lòng

Vậy còn hoàng thất của Vũ Quốc thì sao?

 Lâm Vân hỏi điều này bởi vì hắn có một người dì trong hoàng thất. Một gia tộc nhỏ nhoi như Lâm gia, có thể tồn tại ở Vũ Quốc, phần lớn là nhờ vào người dì này.

 Theo quy định của Vũ Quốc, Hoàng đế sống đến một trăm tuổi phải thoái vị nhường ngôi cho đời sau. Còn bản thân thì tập trung tu luyện.

 Lão Hoàng đế nhường ngôi và trở thành Thái Thượng Hoàng. Lão Hoàng đế đối xử với Lâm Vân không tệ lắm. Một phần vì lúc đó Lâm Vân thuộc hàng tinh anh của Vũ Quốc, một phần là vì dì của Lâm Vân, cũng là con dâu của lão Hoàng đế, Lâm Tử Nhược.

 Thi Kinh Thiên ngây người một lát rồi mới trả lời:

 - Thái thượng hoàng thà chết không chịu khuất phục nên đã bị giết ngay tại chỗ, đầu lâu vẫn còn treo ở ngoài Hoàng thành. Đương kim Hoàng thượng thì chịu nhục, hiện tại đang làm nô bộc cho Tào tướng quân. Còn Hoàng thái tử trên đường di vong đã bị chết. Những người còn sống trong Hoàng thất, người thì bị giam giữ, người thì trở thành nô bộc của các đại thần trong triều.

 Lâm Vân nghe vậy, lửa giận trong lòng đã bốc lên hừng hực. Cơ hồ nhịn không được muốn lập tức giết tới Kinh Đô. Không ngờ Minh Việt Quốc lại kiêu ngạo như vậy. Diệt quốc gia của người khác, còn biến quốc vương trở thành nô bộc.

 - Còn các tần phi thì sao?

 Lâm Vân cưỡng chế lửa giận hỏi.

 Thi Kinh Thiên nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt của Lâm Vân, liền giật mình. Chẳng lẽ người này cũng là người trong hoàn thất của Vũ Quốc? Y liền tranh thủ trả lời:

 - Phần lớn tần phi đều bị các đại thần của Minh Việt Quốc cướp đi. Không phải làm tiểu thiếp thì trở thành nô tỳ.

 - Những tên khốn kiếp này.

 Lâm Vân giận dữ gầm lên một tiếng. Một quốc gia nho nhỏ như Minh Việt Quốc cũng kiêu ngạo như thế. Trước kia không phải không có chuyện nước này diệt nước khác, ngược lại xảy ra rất nhiều. Nhưng chưa từng có việc quốc gia mới xỉ nhục thành viên của hoàng thất. Nhiều nhất chỉ là cách chức làm bình dân mà thôi. Điều này đã thành quy tắc bất thành văn. Nhưng Minh Việt Quốc kia lại làm trái với quy tắc, lẽ nào bọn chúng lại coi trời bằng vung.

 Lâm Vân đã quyết định, cho dù hậu trường của bọn chúng có lớn hơn nữa, hắn cũng tận diệt Minh Việt Quốc.

 - Tiền bối?

 Thi Kinh Thiên thấy Lâm Vân gầm gừ, lại càng hoảng sợ. Trong lòng tự nhủ, cơn giận của tiền bối này thật kinh khủng.

 - Lâm gia ở Kinh Đô hiện tại thế nào?

 Cho dù lúc nhỏ Lâm Vân đã không còn bố mẹ, nhưng các vị cô bác, chú bá trong Lâm gia đều rất chiếu cố hắn. Không vì hắn mồ côi mà kỳ thị hắn.

 Cho nên Lâm Vân rất yêu quý Lâm gia của mình.

 - Lâm gia? Bởi vì Lâm quý phi là người trong hoàng thất, cho nên Lâm gia cũng chịu chung số phận. Nghe nói Lâm Hòa của Lâm gia đã bị cực hình ngũ mã phân thây. Chỉ vì ông ta đã nói những câu không tôn kính với đế quốc Minh Việt. Còn gia chủ và một số nữ quyến của Lâm gia đều bị sung quân tới vùng Tây Hoang. Phỏng chừng đều là dữ nhiều lành ít.

 Thi Kinh Thiên đã đoán ra một ít về lai lịch của Lâm Vân. Nên nói chuyện đã tự nhiên hơn, không còn câu nệ nữa.

 - Còn Lâm quý phi thì sao?

 Lâm Vân đã bình tĩnh trở lại. Minh Việt Quốc đã không còn lý do để tồn tại.

 - Nghe nói bà ấy bị điều tới một nơi của hoàng cung làm nô tỳ. Cụ thể như thế nào thì tôi không biết.

 Thi Kinh Thiên trả lời.

 Lâm Vân nghe Thi Kinh Thiên nói xong, liền hừ lạnh một tiếng:

 - Cậu rốt cuộc là ai? Mà biết nhiều chuyện như vậy? Đừng bịa chuyện lừa tôi. Ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu rồi.

 Thi Kinh Thiên cả kinh, y thật không ngờ ánh mắt của Lâm Vân lại sắc bén như vậy, ngay cẩ sự biến hóa trong mắt của mình cũng nhìn ra. Người này thật quá khủng bố.

 Lâm Vân thấy Thi Kinh Thiên không trả lời câu hỏi của mình, lại hừ lạnh một tiếng:

 - Ta nghĩ ngươi nên khai báo thành thật. Ta cho ngươi ba giây, nếu không nói thì không cần phải nói nữa rồi.

 Bị ánh mắt sắc bén của Lâm Vân nhìn vào, Thi Kinh Thiên rùng mình một cái, khẽ cắn môi rồi nòi:

 - Tiền bối, tôi chính là hoàng tử thứ mười sáu của hoàng thất Vũ Quốc. Mong tiền bối minh giám.

 Lâm Vân nghe vậy nhưng không ngạc nhiên. Hắn đã cảm thấy Thi Kinh Thiên không phải người bình thường rồi. Chỉ là không nghĩ tới y còn là một hoàng tử.

 Nhưng bốn học viên còn lại kia lại chấn động. Thi Kinh Thiên luôn cùng bọn họ đi ra ngoài lịch duyệt, hơn nữa bản lĩnh của cậu ta không tồi, nhiều lần cứu được bốn người bọn họ. Không ngờ cậu ta lại là hoàng tử của Vũ Quốc. Điều này nếu bị tiết lộ ra ngoài, không chỉ nói Thi Kinh Thiên không sống được, bốn người bọn họ cũng chịu chung số phận. Pháp luật của đế quốc Minh Việt rất hà khắc, những người ở đây đều hiểu rất rõ.

 - À, tôi nhớ học của Hoàng thất Vũ quốc là họ Phương cơ mà, sao cậu lại họ Thi?

 Lâm Vân nhàn nhạt nhìn Thi Kinh Thiên. Hắn cảm giác được Thi Kinh Thiên rất hận đế quốc Minh Việt, nhưng lại không dám khẳng định y chính là người trong Hoàng thất.

 Trong mắt của Thi Kinh Thiên toát ra sự căm thù:

 - Tiền bối, tên của tôi vốn là Phương Kinh. Nhưng vì muốn tránh né sự truy lùng của Minh Việt Quốc, nên tôi mới đổi sang họ Thi.

 Lâm Vân gật đầu nói:

 - Vậy thì hôm nay cậu đổi lại họ Phương đi. Minh Việt Quốc sao? Chỉ là một con bọ chó mà thôi.

 Ánh mắt của Phương Kinh ngưng tụ, lập tức đứng thẳng người nói:

 - Vâng, thưa tiền bối, từ hôm nay trở đi tôi tên là Phương Kinh.

 Lâm Vân nhìn lướt qua bốn người còn lại, hỏi tiếp:

 Nếu Thanh Thanh gả cho người khác, có lẽ hắn sẽ chỉ đứng ở xa nhìn nàng bước lên xe dâu. Dù sao hắn cũng đã kết hôn rồi, còn có cả Tĩnh Như và Nhược Sương nữa.

 Nhưng Tào Quân thì hắn không thế buông tha được. Phải rút gân lột da của tên kia mới hả giận.

## 527. Chương 433: Vong

Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Vân trở nên trắng bệch, Phương Kinh biết ý mà không quấy nhiễu.

 Hồi lâu, Lâm Vân mới thở phào một cái. Trong lòng hắn rất buồn bực. Hắn thật không ngờ, nghĩ mọi biện pháp trở về Thiên Hồng, cuối cùng lại có kết quả như vậy.

 Ngoại trừ lửa giận, thì chính là đau thương.

 Tuy nhiên, đây mới chỉ là lời một phía của Phương Kinh, còn trong lòng Thanh Thanh nghĩ như thế nào, Lâm Vân muốn tới đó xem cho ra nhẽ. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn bốn người kia:

 - Các cậu có ý kiến gì với việc Phương Kinh chính là hoàng tử của Vũ Quốc hay không?

 Bốn người này nhìn nhau, rồi một cô gái có mặt hình trái xoan tiến lên phía trước nói:

 - Phương đại ca đã cứu chúng tôi rất nhiều lần, hơn nữa chúng tôi đều là người của Vũ Quốc. Cho nên chúng tôi đương nhiên muốn đi theo Phương đại ca rồi.

 Lâm Vân thấy ba người đằng sau cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô bé, liền nói:

 - Tôi cũng là một người Vũ Quốc. Chì là tôi một mực sống ở bên ngoài, hôm nay mới quay trở lại. Không ngờ Vũ Quốc lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Hiện tại tôi có một việc cần các cậu hộ trợ. Không biết các cậu có nguyện ý hay không?

 Bản lĩnh quỷ thần khó lường của Lâm Vân, mấy người đã tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng hoài nghi Lâm Vân có phải hay không là tu sĩ Kết Đan. Hiện tại một người như vậy có việc cần bọn họ hỗ trợ. Bọn họ đương nhiên là đồng ý rồi.

 Lâm Vân thấy mấy người không có ý kiến, liền nói thẳng:

 - Đã như vậy, thì tôi không khách khí nữa. Tôi có một người bạn tên là Đặng Thư Cần. Các cậu giúp tôi điều tra xem cô ấy đang ở đâu. Còn có, giúp tôi xem Lâm gia còn có ai không, nếu có thì thông báo ngay cho tôi biết.

 Nói xong, Lâm Vân lấy một tấm bùa truyền tin:

 - Một khi có tin tức, thì dùng tấm bùa này. Dùng thiết bị khác dễ bị nghe lén. Khi cần báo thì chỉ cần vận chuyển chân nguyên vào tấm bùa này là được. Tôi sẽ tới ngay lập tức.

 Trên tấm bùa truyền tin đã có một tia thần thức của Lâm Vân. Chỉ cần phóng chân nguyên vào đó, là hắn liền biết. Dặn dò xong, Lâm Vân lại lấy năm lọ Bồi Nguyên Đan ra:

 - Mỗi người cầm một lọ. Chỉ cần uống hết số đan dược trong bình, tu vị của các cậu khẳng định sẽ tăng lên Luyện Khí Kỳ điên phong. Đến lúc đó, nếu như các cậu làm tốt, thì tôi sẽ giúp các cậu Trúc Cơ.

 Năm người nhận lấy Bồi Nguyên Đan, sững sờ không biết nói gì. Uống hết số thuốc trong lọ này có thực sự tăng lên Luyện Khí Kỳ điên phong hay không? Đây là thuốc gì vậy?

 Còn chưa nghe nói có loại đan dược nào tăng lên cảnh giới như vậy ở đại lục Thiên Hồng. Nói chi là năm lọ. Huống hò hắn còn có thể giúp bọn họ tăng lên Trúc Cơ nếu như hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ.

 Trúc Cơ, trời ạ, ngay cả đế quốc Minh Việt cũng không có mấy tiền bối Trúc Cơ. Vậy mà người này lại nói nhẹ nhàng như vậy. Năm người đều ngây dại.

 Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn lý giải tâm tình của bọn họ. Nếu đổi là hắn năm đó, hắn cũng kích động như bọn họ vậy. Một đan dược tăng cảnh giới đúng là thuốc quý khó cầu. Không phải nói Thiên Hồng không có linh thảo để điều chế loại đan dược như vậy. Sự thật là linh thảo ở đại lục Thiên Hồng rất nhiều. Nhưng Luyện Đan Sư đâu có mấy.

 - Tiền bối, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ.

 Năm người thoát khỏi sự sung sướng cực độ, vội vàng cúi người cảm tạ Lâm Vân.

 Sắc mặt của Lâm Vân đã trở lại bình thường, cho dù trong lòng vẫn còn buồn bực. Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Hắn nhìn mấy người nói:

 - Đặng Thư Cần là vợ của Từ Vinh, Dược Sư của Vũ Quốc. Chắc các cậu cũng biết Từ Vinh. Tôi đi đây, có tin tức thì lập tức báo cho tôi.

 Nói xong, thân hình của Lâm Vân lóe lên rồi biến mất tại chỗ.

 Với tốc độ của Phệ Hồn Thương, chỉ đảo mắt cái hắn đã tới Kinh Đô của Vũ Quốc, bây giờ là Kinh Đô của đế quốc Minh Việt.

 Trên tường thành nguy nga có treo một cái đầu người đang lắc lư trong gió. Lâm Vân có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Thái Thượng Hoàng. Lửa giận trong lòng hắn càng cháy bừng.

 Hắn liền lấy đầu của Thái Thượng Hoàng xuống, bỏ vào một cái hộp ngọc, rồi tìm một chỗ sơn cốc yên tĩnh chôn xuống. Sau đó lạy vài cái nói:

 - Thái Thượng Hoàng, lúc trước ngài đối với Lâm Vân tôi không tệ. Đối với Lâm gia cũng rất nhân từ. Hôm nay tôi đã trở lại, tôi nhất định sẽ lấy lại Vũ Quốc cho ngài. Cũng báo thù cho những người Vũ Quốc đã chết. Tôi sẽ mang toàn bộ đầu người của hoàng thất Minh Việt Quốc đến đây để bái tế cho ngài.

 Lâm Vân nói xong, oán khí xung quanh liền tiêu tán, thậm chí còn có ít mưa bụi rơi xuống, như khóc thay cho cho những người đã khuất.

 Một lúc lâu sau, Lâm Vân đứng lên, hung hăng nhìn hoàng cung của Minh Việt Quốc, nhưng hắn không nhìn thấy tung tích của dì đâu cả. Tuy nhiên Lâm phủ lúc trước đã trở thành nhà của một gia tộc Tu Chân khác.

 Lâm Vân không để ý tới điều này. Dì của mình không ở hoàng cung, có lẽ dì ấy đang ở Đô thành của Minh Việt Quốc. Đô thành của Minh Việt Quốc cách Sư thành mười nghìn km. Nhưng đối với Lâm Vân chỉ như trong gang tấc mà thôi.

 Mặc dù hiện tại Lâm Vân muốn đi gặp dì nhưng lại không biết dì có nhận ra bộ dáng của hắn hiện tại hay không? Dù sao dung mạo của hắn đã có chút thay đổi.

 Đang suy nghĩ, thì bỗng nhiên Lâm Vân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi.

 Bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Thanh và Tào Quân đang đi chậm rãi trên đường cái của Sư thành. Khuôn mặt của Thanh Thanh vẫn mộc mạc mà xinh đẹp như hoa Bách Hợp. Thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, có vẻ như rất bình tĩnh. Đằng sau nàng là một đám hộ vệ và tỳ nữ. Những người đi đường đều tránh sang một bên, vì e sợ quyền thế của Tào Quân.

 Phốc một tiếng, Lâm Vân lại phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực. Đường đường một tu sĩ bốn sao màu bạc, lại bị kích thích đơn giản như vậy.

 Ở phía xa xa, Thanh Thanh đang đi đường, bỗng nhiên nàng cảm thấy cái gì đó, liền dừng bước, rồi quay đầu nhìn xung quanh.

 - Chuyện gì vậy Thanh Thanh?

 Tào Quân thấy cử chỉ khác lạ của Thanh Thanh, liền vội vàng hỏi.

 - Không có gì. Chúng ta đi tiếp thôi.

 Thanh Thanh nhản nhiên cười, giống như trăm hoa đua nở vậy. Tào Quân sững sờ trong chốc lát, mới nhớ là đi theo. Nhưng trong lòng lại âm thầm tán thưởng vẻ đẹp của Thanh Thanh, càng thêm đắc ý với âm mưu của y năm đó. Bằng không một cô gái như vậy, sao có phần cho y?

 Hồi lâu, Lâm Vân mới thở dài, nhổ một ngụm máu tụ trong người ra. Cho dù lúc ở nhà Chu Tử Tài, hắn đã lĩnh ngộ ra được chữ “Vong”, nhưng cái vong chân chính sao mà khó.

 Quên không được, nhưng tại sao lại muốn quên? Lâm Vân nhíu mày, cái gì là quên? Chẳng lẽ hắn phải quên cừu hận với Tào Quân sao? Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Cho dù có buông tha việc tu đạo, hắn cũng phải bầm thây tên Tào Quân kia thành vạn đoạn.

 Vong không phải là quên mất. Quên là sự thăng hoa của cái gì đó. Lâm Vân như ngộ ra, nhưng lại không thể miêu tả thành lời được.

## 528. Chương 434: Hoa Hồng Liên

Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn thở phào một hơi. Hắn biết một khi mình hiểu ra đạo lý kia, tâm cảnh của hắn sẽ tăng lên.

 Lâm Vân hít một hơi bình phục tâm tình rồi thân hình lập tức biến mất tại chỗ.

 Núi Tằm Mi.

 Một trong sáu ngọn núi lớn gần biên giới của Vũ Quốc. Nơi đây có thảm thực vật rất phong phú, linh thảo cũng nhiều vô số kể. Tuy không có nhiều linh thảo thượng đẳng, nhưng khá đầy đủ chủng loại. Rất nhiều học viên của học viện y dược Vũ Quốc đều tới nơi này để nghiên cứu linh thảo, đúc kết kinh nghiệm.

 Đây chính là nơi Lâm Vân tìm được cây Hồng Liên và quen với Thanh Thanh. Cho dù nơi này chỉ gợi lại sự đau xót, nhưng cũng là nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất.

 Còn ba ngày nữa là tới đầu tháng sau. Lâm Vân quyết định ngày mai sẽ giết Tào Quân, đồng thời biến đế quốc Minh Việt trở thành lịch sử. Còn việc Thanh Thanh nghĩ như thế nào, Lâm Vân không quan tâm, cũng không muốn nhìn thấy nàng.

 Hôm nay hắn tới núi Tằm Mi này là để ôn lại chuyện cũ. Mặc dù có những thứ không thể nhất thời quên hết, nhưng Lâm Vân là người cầm được thì cũng buông được. Nên đau thương thì vẫn đau thương, đau thương xong thì phủ đầy bụi lên đó.

 Hắn muốn đi tới những chỗ cũ của hai người, coi như là một lần hoài niệm cuối cùng. Qua hôm nay, Lâm Vân sẽ không còn quen với một người tên Thanh Thanh nữa.

 Ở núi Tằm Mi, cỏ mọc rất nhiều. Đường nhỏ năm đó đã không còn. Chứng tỏ đã lâu rồi không còn học viên nào tới đây để nghiên cứu. Không biết có phải là do đế quốc Minh Việt phá bỏ học viện y học, hay là những học viên kia không còn tâm tư để đi nghiên cứu.

 Một mình một người bước chậm trên núi Tằm Mi, trong lòng Lâm Vân có một sự đau xót vô ngần. Thậm chí hắn không biết lúc trước tìm được cây Hồng Liên là chuyện tốt hay chuyện xấu.

 Nếu đổi là hắn hiện tại, hắn sẽ không hái cây Hồng Liên kia, cũng không quen với Thanh Thanh. Những cơn gió từ khe núi thổi qua người Lâm Vân, với tu vị cao như hắn cũng có cảm thấy hơi lạnh.

 Bình phục tâm tình, Lâm Vân bay về phía chỗ hắn tìm được cây Hồng Liên. Nơi này khá là vắng vẻ. Nếu lúc đó hắn không đi theo sau Thanh Thanh, thì đã không phát hiện ra nơi này rồi.

 Chỉ là Hồng Liên đã không thấy, chỗ đó vẫn thế mà thôi.

 Thân hình của Lâm Vân vừa xuất hiện ở nơi sinh trưởng Hồng Liên, thì hắn bỗng nhiên ngây người. Một cây Hồng Liên rực rỡ vô cùng mọc ở đó. Thậm chí còn có một mùi hương thơm ngát tỏa ra từ nó.

 Lại là một cây Hồng Liên? Hai cây Hồng Liên cùng mọc một chỗ thật là một điều hy hữu. Bởi vì Hồng Liên chỉ sống được một năm. Nếu trong năm dó mà nó không bị hái, thì năm thứ hai chỗ đó không nhất định mọc ra Hồng Liên. Nếu năm thứ hai không mọc, thì năm thứ ba, thứ tư càng không mọc Hồng Liên.

 Nhưng cách nhiều năm như vậy, cùng một chỗ rõ ràng lại có một cây Hồng Liên, lại còn phát triển mạnh khỏe như vậy nữa chứ. Lâm Vân rất là mê hoặc.

 Lúc trước, nếu không có Hồng Liên, hắn và Thanh Thanh sẽ không quen nhau. Hai người cùng lắm chỉ như hai người bạn mà thôi. Chính xác là hai người chỉ là bạn học cùng học viện.

 Lâm Vân ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt ve Hồng Liên. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp khiến suy nghĩ của hắn bay tới rất xa.

 Thanh Thanh ngã lăn ra đất, sắc mặt hơi xanh, rõ ràng là hiện tượng trúng độc. Lâm Vân vừa mới hái Hồng Liên bỏ vào ba lô, thì phát hiện Thanh Thanh ngã xuống một chỗ cách đây không xa.

 Không chỉ Lâm Vân nhìn thấy, cũng có rất nhiều người nhìn thấy Thanh Thanh bị ngã. Chỉ một lúc sau,các bạn học đã đứng xung quanh Thanh Thanh.

 Lâm Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh Thanh là người mà hắn thầm mến, thấy nàng như vậy, hắn rất khẩn trương.

 - Thanh Thanh đã bị trúng độc rồi. Mọi người xem, cậu ấy cầm thuốc gì trong tay kìa.

 Một nữ học viên mặt tròn đỡ Thanh Thanh dạy rồi nói. Lâm Vân vẫn còn nhớ tên cô gái mặt tròn đó, tên của cô ta là Nhiễm Tú.

 - Vậy làm sao bây giờ? Thầy giáo không có ở đây, mà xem tình huống của Thanh Thanh, có vẻ như cậu ấy trúng độc rất nặng.

 Một nam học viên tên Vũ Khai nói.

 - Mình nhận ra cây thảo dược trong tay của cậu ấy rồi. Nó là hoa Hắc Giảo, rất là độc. Nếu trong vòng hai tiếng mà không có thuốc giải độc thì cậu ấy sẽ ngừng hô hấp.

 Một học viên nói.

 Nhiễm Tú nghe vậy, cũng đã nhận ra:

 - Đúng là hoa Hắc Giảo. Sao Thanh Thanh lại ăn loại hoa này nhỉ? Cho dù nhất thời không thể nhận ra, nhưng nhìn vẻ quỷ dị của bông hoa, cậu ấy phải nghi ngờ chứ. Vậy mà cậu ấy lại dám ăn. Đúng rồi, ai có hoa Hồng Liên không. Hoa Hồng Liên chính là thuốc giải.

 Nhiễm Tú nhớ tới tác dụng của hoa Hồng Liên, liền hỏi.

 Các học viên ở đây đều nhìn nhau. Cho dù Hồng Liên không phải là dược liệu cao cấp gì, nhưng cũng phải là dược liệu bình thường. Giá của một cây Hồng Liên có thể đủ cho một gia đình bình thường sinh sống trong một năm.

 Cho nên đối với học viên của học viện mà nói, hoa Hồng Liên rất quý. Một thứ quý như vậy, làm sao có ở núi Tằm Mi được? Huống hồ nếu có người kiếm được, thì chưa chắc họ chịu lấy ra để cứu người.

 Lâm Vân chính đang lo lắng. Khi nghe thấy Thanh Thanh bị trúng độc của hoa Hắc Giảo, hắn cũng nhớ ra Hồng Liên có thể giải độc.

 Vừa mới hái được một cây Hồng Liên, Lâm Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt. Không chỉ nói Lâm gia của hắn coi như là một gia tộc Tu Chân nho nhỏ. Giá trị của một cây Hồng Liên không tính là gì với hắn. Cho dù gia cảnh của hắn có nghèo đi chăng nữa, hắn cũng không vì cây Hồng Liên mà để cho Thanh Thanh chết.

 Nên hắn liền lấy cây Hồng Liên trong ba lô ra. Mọi người thấy Lâm Vân rõ ràng có một cây Hồng Liên, đều sững sờ. Điều này thật là trùng hợp, ở một ngọn núi như Tằm Mi cũng có thể đào được một cây thuốc quý giá như vậy.

 Nhiễm Tú nhận lấy cây Hồng Liên, rửa sạch rồi đút cho Thanh Thanh ăn. Hồng Liên quả nhiên không hổ danh là thánh dược giải độc. Chỉ một lúc sau Thanh Thanh đã khôi phục bình thường. Lúc này mọi người mới thở phào một hơi.

 Cũng chính là lần đó, Thanh Thanh thường xuyên hẹn hò với Lâm Vân. Mọi người thấy hai người quấn quýt thì cũng cảm thấy bình thường. Dù sao Lâm Vân cũng đã cứu Thanh Thanh một mạng.

 Rất nhiều học viên thầm yêu trộm nhớ Thanh Thanh, dù rất hâm mộ và ghen ghét vận khí của Lâm Vân, nhưng cũng âm thầm may mắn vì Lâm Vân cứu được Thanh Thanh. Nếu không thì Thanh Thanh đâu còn sống được tới tận bây giờ.

 Lâm Vân thanh tỉnh từ trong hoài niệm. Lại vuốt ve cây Hồng Liên kia. Đây không phải là cây Hồng Liên mà hắn đã cứu Thanh Thanh năm đó. Nhưng cây Hồng Liên này vẫn tạo cho hắn một cảm giác ấm áp và quen thuộc.

 Hồng Liên, Thanh Thanh, những chuyện năm đó.

 Quên mất hiện tại, quá khứ còn đây.

 Quên mất quá khứ, hiện tại vẫn tiếp diễn.

 Quên, nhưng nó vẫn luôn tồn tại.

 Quên chính là vĩnh tồn.

 Có những chuyện, không cách nào quên mất. Có những người, đã quên mất, nhưng hoa Hồng Liên vẫn tồn tại như cũ.

 Oanh một tiếng, trong đầu Lâm Vân nhơ có cái gì nổ vang. Hắn đã có một sự nhận thức mới về chữ Vong. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao quên mất lại là vĩnh tồn.

## 529. Chương 435: Cừu Hận

Tâm cảnh không ngừng thăng lên, kéo tới tận cùng liền tạo thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh tâm trí của Lâm Vân. Vòng sáng đó từ từ lan rộng rồi bao phủ cả người hắn.

 Tinh Diễm tự động nghịch chuyển trong kinh mạch của Lâm Vân. Tám ngôi sau nhỏ màu xanh không ngừng ép lại, bay xung quanh ba viên kim tinh trong Tử Phủ. Một vòng, hai vòng…

 Có mấy chú chim bay qua chỗ của Lâm Vân, lập tức bị vòng ánh sáng đẩy bay ra ra xa. Nhưng Lâm Vân hồn nhiên chưa phát giác. Hắn đang đắm chìm trong tu vị và tâm cảnh cùng lúc tăng lên.

 Lính khí của núi Tằm Mi chậm rãi tụ lại trên người của Lâm Vân. Linh khí từ vài km xung quanh, tới mười km, tới một trăm kim, rồi mấy ngàn km, đều chậm rãi tụ lại. Chậm rãi tạo tạo thành một cơn lốc khổng lồ.

 Lâm Vân thì đứng ở giữa, vẫn bất động như núi. Đây đã là ngày thứ ba từ lúc hắn lĩnh ngộ ra rồi.

 Sư thành của đế quốc Minh Việt.

 Hôm nay cả Sư thành đều rất náo nhiệt. Bởi vì, An Nhạc Đại tướng quân, người có quyền lực cao nhất của Sư thành, Tào Quân tổ chức hôn lễ. Mà vị hôn thê của y chính là đệ nhất mỹ nữ của Sư thành, đồng thời là dược sư cao cấp Thanh Thanh.

 Đây thực sự là một đôi trai tài gái sắc. Không nói An Nhạc Đại tướng quân là đại công thần của đế quốc Minh Việt, còn nghe nói An Nhạc Đại tướng quân sắp được phong làm An Nhạc Vương.

 Dù rất nhiều người thầm khinh bỉ Tào Quân là kẻ bán nước cầu vinh. Nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ Thanh gia. Dù sao một khi được gả cho phủ đại tướng quân, thì Thanh Thanh chính là Vương Phi. Mà Thanh gia cũng nhờ thế mà có tương lai sáng lạn.

 Thanh phủ cũng tràn ngập trong không khí vui mừng. Thanh Thanh thì ngồi yên trong phòng, mấy chuyên gia trang điểm đang giúp nàng chuẩn bị. Mặc bộ quần áo cô dâu màu đỏ, Thanh Thanh cảng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Vài bạn gái của Thanh Thanh đều không ngừng trêu ngẹo nàng, cũng rất hâm mộ vận khí của Thanh Thanh.

 Tuy cũng có vài người không thích Thanh Thanh gả cho một tên tướng quân bán rẻ Vũ Quốc, nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Một khi nói ra, không những tính mệnh khó bảo toàn, còn liên lụy tới cả gia tộc nữa.

 Tào phủ của An Nhạc Đại tướng quân không ngừng có khách khứa tới chúc mừng. Một người nô bộc đứng ở cửa ra vào để tiếp khách, nhận lấy những món quà mà khách đưa tới. Nếu là người quen, thì có thể nhận ra người nô bộc này chính là Hoàng đế của Vũ Quốc. Tuy nhiên ông ta đã bị đày đọa thành một tên nô bộc trông cửa.

 - Hoàng thái tử tới.

 Một tiếng kêu từ ngoài cửa vang lên. Mọi người quay đầu nhìn thấy một chiếc phi hành khí cao cấp dừng ở cửa ra vào. Trên chiếc phi hành khí có hình biểu tượng của Hoàng thái tử của đế quốc Minh Việt.

 Hoàng thái tử của đế quốc Minh Việt đích thân tới, càng khiến phủ đại tướng quân An Nhạc thêm náo nhiệt. Vì lôi kéo Tào Quân, nên Hoàng thái tử có vẻ rất bình dị, dễ gần.

 Tuy nhiên khi y vừa nhìn thấy Thanh Thanh, y liền ngây ngẩn cả người, không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp thanh tú như vậy. Nếu như là ngày hôm qua, y nhất định sẽ tận lực cướp Thanh Thanh đi. Nhưng hiện tại đang ở trong phủ Tào Quân, nên không có cách nào khác.

 Hai mắt của y nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh biến mất ở nội viện, rất không cam lòng. Y là Hoàng thái tử, vậy mà trong đám Tần phi không có một ai có thể so sánh với Thanh Thanh. Điều này khiến tâm tình của y rất thất lạc.

 Cho nên y không muốn buông tha Thanh Thanh, liền cáo từ Tào Quân trở về sớm, để tìm mưu sĩ thương lượng đối sách. Y muốn tốt nhất là đêm nay có thể bắt được Thanh Thanh trong tay. Nếu không đợi ngày mai thì cho dù đoạt được, cũng lưu lại tiếc nuối.

 Dù Hoàng thái tử rời đi sớm nhưng phủ đại tướng quân vẫn rất tưng bừng. Một mực tiệc tùng tới tận đêm, đến khi khách khứa lần lượt rời đi, Tào Quân mới say khướt đi tới động phòng. Trong lòng y cao hứng phi thường. Mấy năm theo đuổi, rốt cuộc đến hôm nay đã hoàn thành tâm nguyện.

 Thanh Thanh ngồi ở trong căn phòng dán đầy chữ Hỷ màu đỏ. Dù đã tháo bỏ trang điểm, nhưng nàng vẫn kiều diễm như vậy.

 Thấy Tào Quân đi vào, Thanh Thanh mỉm cười, lập tức đứng lên nói:

 - Tướng quân đã trở lại.

 - Ha ha, Thanh muội, sau này nàng phải gọi ta là phu quân mới đúng. Xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng, chúng ta…

 Tào Quân vừa nói vừa lảo đảo đi tới phía Thanh Thanh.

 Thanh Thanh cẩn thận vịn cánh tay của Tào Quân:

 - Anh uống hơi nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi, để em lấy nước nóng…

 - Không cần đâu, cứ như vậy cũng được…

 Tào Quân vội vàng khoát tay.

 - Vậy thì theo lời tướng quân.

 Thanh Thanh nói xong, nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho Tào Quân.

 - Thanh muội…Không phải anh nói muốn gọi anh là phu quân sao? Sao em…A…Thanh Thanh cô…

 Tào Quân che lại phần thắt lừng chảy đầy máu.

 Thanh Thanh hơi sửng sốt, nàng tính toán rất nhiều, nhưng vẫn không ngờ Tào Quân còn mặc áo giáp ở bên trong khi vào động phòng.

 Nhìn dao nhọn trong tay của Thanh Thanh, Tào Quân liền tỉnh rượu. Y biết nếu không phải mình mặc áo giáp, thì cú đâm kia đã lấy mạng mình rồi.

 Vì một dao này, Thanh Thanh đã tính toàn vài năm. Nhưng nàng vẫn không tính đến sự cẩn thận của Tào Quân. Trong lòng nàng liền trầm xuống, nàng biết đã không còn cơ hội nữa rồi.

 Nhưng ngoài ý muốn, Tào Quân không kêu to gọi người ngoài, mà chỉ tỉnh táo nhìn Thanh Thanh hỏi:

 - Tại sao? Tôi yêu cô như vậy, cô muốn gì tôi cũng đáp ứng, vì sao cô lại đối xử với tôi như thế? Lẽ nào bởi vì tôi làm tướng quân của đế quốc Minh Việt? Tình cảm của tôi đối với cô, ông trời có thể chứng giám. Nói cho tôi biết vì sao chứ?

 Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng:

 - Tào Quân, ngươi là một tên gian tặc, hại chết phu quân của ta, tưởng ta không biết sao? Ta mất năm năm điều tra, thậm chí còn xét nghiệm qua bình rượu năm đó của Từ Vinh. Ngươi cấu kết với người của Minh Việt Quốc, hạ độc giết chết Lâm Vân. Hôm nay ta muốn vì phu quân báo thù.

 - Ta biết ngươi là dược sư, ta không thể hạ độc được ngươi. Ta cũng biết ngươi sợ nhiều người ám sát, nên không ngừng để hộ vệ đi theo bên cạnh, nên ta không ám sát được ngươi. Ta chỉ có thể chờ tới một ngày ông trời cho ta một cơ hội. Không ngờ tên gian tặc ngươi lại sợ chết như vậy. Ngay cả vào động phòng cũng mặc áo giáp. Ta hận không thể tự tay đâm chết ngươi.

 Thanh Thanh nói xong, thở dài một tiếng. Nàng rất không cam lòng. Vì một nhát đâm kia, nàng đã ẩn núp vài năm, còn phải tươi cười giả tạo, không ngờ cuối cùng vẫn bị thất bại.

 Trong mắt Tào Quân hiện lên vẻ thất vọng và không cam lòng, thậm chí có một ít cô đơn:

 - Thanh Thanh, không nói chuyện năm đó, tôi yêu cô là thật tâm. Cho tới bây giờ, tôi chưa làm gì chuyện gì trái ý cô. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, tôi còn không bằng một tên Lâm Vân đã chết sao? Hắn có gì tốt

 chứ? Năm đó hắn chỉ trùng hợp tìm được một cây Hồng Liên mà thôi. Lẽ nào cũng vì hắn, mà cô không muốn gọi tôi một tiếng phu quân?

 - Hơn nữa, cô có nghĩ tới một khi cô làm như vậy, Thanh gia của cô sẽ nhận hậu quả như thế nào chưa? Nó sẽ liên lụy tới cửu tộc. Hiện tại tôi chỉ cần kêu lên một tiếng, Thanh gia của cô lập tức biến mất khỏi Thiên Hồng. Cô suy nghĩ kỹ lại đi, nếu cô tự sát, Thanh gia vẫn nhận hậu quả như vậy.

 Tào Quân nhìn thấy Thanh Thanh để con dao trước cổ, liền lạnh lùng nói. Không ngờ mình đối xử với cô ta như vậy, mấy năm qua Thanh Thanh cũng thay đổi thái độ, khiến mình tưởng cô ta đã tiếp nhận mình. Không ngờ thiếu chút nữa bị cô ta ám sát.

## 530. Chương 436: Gặp Lại

Hiện tại Thanh Thanh chỉ thấy hối hận vô cùng. Nàng hối hận không phải vì ám sát Tào Quân, mà vì nàng chọn thời cơ không thích hợp. Nếu như đợi Tào Quân cởi bỏ hết quần áo, rồi đâm y. Thì có Tào Quân làm sao thoát khỏi số chết.

 Không phải là nàng không nghĩ tới hậu quả. Theo tính toán của nàng, sau khi giết chết Tào Quân, nàng sẽ tự sát. Khiến người ngoài tưởng rằng hai người bị sát hại. Như vậy thì Thanh gia sẽ an toàn.

 Nhưng nêu đã cởi sạch quần áo của Tào Quân, quần áo trên người nàng cũng không thể giữ được Đây cũng là nguyên nhân mà nàng đâm y sớm. Nàng không muốn bị Tào Quân chiếm tiện nghị. Thân thế của nàng, dù chết cũng thuộc về Lâm Vân.

 Thấy Thanh Thanh im lặng không nói, trong lòng Tào Quân đã biết Thanh Thanh nghĩ gì:

 - Nếu em hồi tâm chuyển ý, anh sẽ không quan tâm tới chuyện vừa rồi. Chẳng qua nếu như em khư khư cố chấp, anh sẽ cường bức em. Hơn nữa người nhà của em cũng không chạy thoát.

 Trong suy nghĩ của Tào Quân, chỉ cần y và Thanh Thanh có quan hệ thể xác, thì Thanh Thanh sẽ không còn nhớ thương nam nhân khác nữa. Thực ra nữ nhân rất đơn giản, chỉ cần lần đầu tiên cho một người nam nhân. Người nam nhân đó sẽ trở thành người nam nhân cả đời của cô ta.

 Thanh Thanh biết Tào Quân nói đúng sự thật. Nàng không có cách nào phản kháng, cũng không có năng lực để phản kháng.

 Nếu không vì sợ liên lụy tới gia tộc, thì nàng đã vung dao tự sát rồi. Nhưng nàng biết không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, Thanh gia của nàng sẽ biến mất khỏi Thiên Hồng.

 - Gọi ngươi là phu quân? Phi, phu quân của ta chỉ có một mình Lâm Vân mà thôi. Đồng ý yêu cầu của ngươi không có vấn đề gì, nhưng hiện tại ta muốn đi tới một nơi. Ngươi không thể ngăn cản ta. Chờ ta trở lại, ta sẽ xem xét sau. Bằng không cho dù ta có chết, cũng không để ngươi động vào.

 Nói xong, lại dí con dao tới gần cổ hơn. Nàng biết thực lực giữa hai người kém xa, chỉ có tự sát mới có thể uy hiếp được Tào Quân.

 - Cô muốn đi đâu?

 Miệng vết thương ở thắt lưng không lớn, hiện tại đã ngừng chảy máu. Nghe Thanh Thanh nói vậy, Tào Quân lạnh lùng hỏi.

 - Ta đi nơi nào, là chuyện của ta. Ta sẽ không để gia tộc liên lụy vào trong đó.

 Thanh Thanh cũng lạnh lùng nói, nhưng không có ý bỏ con dao. Cổ của nàng đã có một vệt máu tươi.

 - Tốt, tôi đồng ý. Chỉ hy vọng sau khi cô trở lại, cô lập tức thực hiện lời hứa của mình.

 Tình yêu của Tào Quân với Thanh Thanh đã trở thành khắc cốt ghi tâm. Nhìn thấy cổ Thanh Thanh chảy máu, y biết nếu mình không đồng ý, cô ta sẽ tự sát.

 Hắn biết rất rõ Thanh Thanh là người ngoài mềm trong cứng. Đợi lát nữa Thanh Thanh đi ra ngoài thì đi theo nàng. Y không tin Thanh Thanh có thể bỏ chạy.

 Thanh Thanh thấy Tào Quân đã đồng ý yêu cầu của mình, thì không nói thêm gì nữa. Nàng biết cả đời này của mình đã không thể thoát khỏi bàn tay của Tào Quân. Nàng chỉ muốn chết đi mà thôi, nhưng nàng lại không thể chết. Mấy trăm nhân mạng của Thanh gia đều đang nằm trong tay của Tào Quân.

 Nàng hối hận vì lần đó không chết theo Lâm Vân. Không ngờ thù còn không được báo, cả đời còn lại phải rơi vào tay kẻ thù.

 Vài ngày trước, lúc đi đường, có một khoảnh khắc nàng cảm nhận được khí tức của Lâm Vân. Thậm chí cảm thấy Lâm Vân đã ở rất gần nàng. Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi. Chắc là do ảo giác.

 Hơn mười phút sau, Thanh Thanh đã ngồi trên một phi hành khí nhỏ rổi rời khỏi Tào phủ. Tào Quân dẫn theo vài tên hộ vệ không do dự đi theo phía sau. Dù đồng ý yêu cầu của Thanh Thanh, nhưng y không muốn Thanh Thanh thoát khỏi tầm mắt của mình.

 Ở phía sau Tào Quân cũng có mấy phi hành khí theo dõi. Đây là nhóm người mà Hoàng thái tử Dã Củng phái tới. Bọn vốn định thừa dịp Tào Quân say mèn trên giường, đánh ngất xỉu Tào Quân rồi bắt cốc Thanh Thanh. Nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng là Tào Quân dẫn theo rất nhiều thị vệ đi ra ngoài. Cho nên bọn họ đành phải đi theo đằng sau Tào Quân, tùy thời ra tay.

 “Là khí tức gì vậy?”

 Việc Lâm Vân hấp thu linh khí đã khiến cho những cường giả của đại lục Thiên Hồng chú ý.

 “Là linh vật xuất thế hay là cơ duyên xuất hiện?”

 Vài thân ảnh bay về núi Tằm Mi của đế quốc Minh Việt.

 Thanh Thanh biết Tào Quân đi theo mình, nhưng nàng lại không cách nào ngăn cản. Nàng biết hiện tại mình không là gì với Tào Quân. Y chỉ cần thổi nhẹ một cái là cả Thanh gia đều tan thành mây khói.

 Lúc Thanh Thanh tới chỗ mình trồng Hồng Liên núi Tằm Mi, thì thấy một cột xoáy lốc đầy máu sắc xuất hiện ở đó. Ở giữa là một bóng người.

 Mà lốc xoáy này dần dần nhạt bớt, bóng người cũng từ từ rõ ràng.

 Thanh Thanh như bị sét đánh. Bóng người dù mơ hồ, nhưng khí tức thân quen của Lâm Vân, nàng vẫn nhận ra. Người này chắc chắn là Lâm Vân rồi. Lẽ nào đó là linh hồn của anh ấy? Hay là mình đang nằm mơ?

 Nàng không dám tin đây là thật. Lâm Vân đã trở lại, nhất định là Lâm Vân đã trở lại. Chỗ này ngoại trừ nàng và Lâm Vân biết ra, còn ai biết nữa đâu?

 Thanh Thanh đã rơi lệ đầy mặt. Nàng không dám đi tới. Nàng sợ một khi đi tới thì phát hiện đây chỉ là một giấc mộng. Sau đó thì tỉnh.

 Nàng chỉ có thể thẫn thờ, si ngốc nhìn Lâm Vân trong vòng hào quang. Nhìn thân ảnh dần dần rõ ràng kia.

 Rắc một tiếng, vòng tròn ánh sáng xung quanh Lâm Vân đã biến mất vô tung vô ảnh. Bốn viên Kim Tinh trong Tử Phủ sáng chưng như bốn ngôi sao trên trời.

 Lâm Vân cười ha hả. Vươn người đứng dậy, rồi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Sự buồn bực trong lòng đã biến mất vô ảnh vô tung. Lực lượng cường đại dẫn tới sự tin tưởng tuyệt đối.

 Hắn có thể khẳng định nếu gặp lại tên tu sĩ Đại Thừa kia, hắn có thể chắc chắn lấy mạng nhỏ của y.

 Tiếng thét dài quanh quẩn trong không trung. Nhưng Lâm Vân lập tức sững sờ, nhìn Thanh Thanh ở phía xa xa.

 Sao nàng ấy lại tới đây? Cổ của nàng ấy bị sao vậy? Là ai? Là ai đã gây thương tích cho nàng ấy?

 - Thanh Thanh…

 Lâm Vân không ngờ lại thấy Thanh Thanh ở đây, còn mặc bộ áo cưới màu đỏ. Khi hắn đã quyết định quên nàng, thì nàng lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi hắn cho rằng sẽ không còn đau thương vì nàng nữa, thì vết máu trên cổ lại khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy.

 Là kẻ nào dám gây thương tổn cho Thanh Thanh? Tâm trạng bình thản, bởi sự xuất hiện của Thanh Thanh mà gợn sóng.

 - Lâm Vân…Đúng là anh rồi…

 Thanh Thanh thấy Lâm Vân tức giận vì vết thương của mình, trong lòng cực kỳ rung động, không còn hoài nghi nữa. Anh ấy đúng là Lâm Vân rồi. Đó là một cảm giác sâu tới tận linh hồn. Cho dù khuôn mặt của Lâm Vân đã khác trước, nhưng anh ấy chính là Lâm Vân trong lòng của nàng.

 Vì ám sát Tào Quân thất bại, nên Thanh Thanh rất muốn trước khi rơi vào sự giam cầm của y, được nhìn lại bông hoa Hồng Liên mà nàng trồng.

 Nàng không ngờ là được gặp lại Lâm Vân ở đây. Anh ấy đang canh giữ bên cạnh cây Hồng Liên.

## 531. Chương 437: Lần Lượt Kéo Tới

Lâm Vân chưa chết. Thanh Thanh không áp chế được sự kinh hỉ và kích động, liền chạy tới lao vào lòng của Lâm Vân. Lâm Vân sững sờ ôm lấy Thanh Thanh. Nhìn bộ áo cưới màu đỏ thẫm của nàng, là biết hôm nay là ngày thành hôn của nàng ấy. Vì sao nàng ấy lại chạy tới núi Tằm Mi làm gì?

 Tuy nhiên nhìn vết thương trên cổ Thanh Thanh. Lại cảm nhận được sự tuyệt vọng, cô độc, và kinh hỉ khi được gặp lại mình, Lâm Vân đã hiểu ra điều gì đó. Hắn thấp giọng nói:

 - Anh đã trở về. Mọi chuyện ổn rồi.

 Thanh Thanh không còn khí lực để nói chuyện, chỉ ôm chặt lấy Lâm Vân. Giống như nàng sợ một khi buông lỏng tay, Lâm Vân sẽ biến mất vậy.

 Thấy Thanh Thanh bị kinh hãi thành như vậy Lâm Vân khó mà át chế lửa giận, hừ lanh nói:

 - Đã tới thì xuất hiện đi.

 Sắc mặt của Tào Quân rất là khó coi. Y thật không ngờ Lâm Vân vẫn còn sống. Điều này sao có thể? Lúc đó y đã nhìn thấy tận mắt Lâm Vân biến mất. Vậy mà hôm nay vẫn nhìn thấy hắn sống sót, mà còn sống rất tốt nữa. Dù y cảm thấy Lâm Vân đã thay đổi, nhưng Tào Quân biết với tính cách của Thanh Thanh, nếu như không nắm chắc một trăm phần trăm, thì sẽ không lao vào lòng của người này.

 Nhìn thấy Tào Quân dẫn theo mười mấy tên hộ vệ đi ra, ánh mắt của Lâm Vân cực kỳ lãnh lẽo. Hắn vốn tính toán giết Tào Quân từ hai hôm trước. Nhưng lại không ngờ vì tu vị đột phá đã làm trễ nãi thời gian. Khi tỉnh lại thì lại thấy chuyện như vậy.

 - Ta không thể không nói mạng của ngươi thật lớn. Tuy nhiên, cho dù như vậy, ngươi đừng hòng sống thêm lần nữa. Bỏ Thanh Thanh ra, ta cho ngươi toàn thây.

 Tuy hơi bất ngờ vì Lâm Vân vẫn còn sống, nhưng y không hề sợ hãi.

 Những hộ vệ bên cạnh y, thấp nhất cũng là Luyện Khí Kỳ đại viên mãn, cao nhất là hai tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ. Mà tu vị lúc trước của Lâm Vân chỉ tương đương với Trúc Cơ trung kỳ mà thôi.

 Bên y có bốn tu sĩ Trúc Cơ, ngay cả y cũng là Luyện Khí Kỳ tầng mười một. Với thực lực như vậy, đối phó với Lâm Vân là quá dễ dàng.

 Lâm Vân không nhìn Tào Quân, cũng không trả lời y. Nói chuyện với hạng người này chỉ tốn nước miếng mà thôi. Lâm Vân nhìn về một hướng rồi nói:

 - Còn không đi ra, phải để ta mời sao? Trong vòng ba giây mà không đi ra, thì không cần phải ra nữa.

 Lâm Vân vừa nói xong, thì có bảy tám tên võ sĩ xuất hiện:

 - Đàm thị vệ, sao ông lại ở đây?

 Tào Quân lắp bắp kinh hãi. Đàm thị vệ chính là đại tướng đứng đầu, cũng là thủ hạ của Thái tử. Công pháp mà gã tu luyện là Thiên Đằng Công, không thuộc phạm trù của Luyện Khí.

 Ở đại lục Thiên Hồng, ngoại trừ người Tu Chân ra, còn có Tu Vật. Những người như Lâm Vân Tu Tinh, và Đàm thị vệ cực kỳ hiếm thấy. Nhưng một khi bọn họ tu luyện thành công, thì thực lực còn cao hơn các tu sĩ khác vài bậc.

 Mà tên Đàm thị vệ này đã tu luyện tới một trình độ rất cao. Cho dù bốn tu sĩ Trúc Cơ bên cạnh Tào Quân, cũng chưa chắc là đối thủ của gã. Một khi Đàm thị vệ tu luyện tới tầng cuối cùng của Thiên Đằng Công, thì ngay cả tu sĩ Kết Đan cũng không làm gì được.

 - Tào tướng quân, tôi và thủ hạ đang tuần tra ở gần đây. Thì thấy bên này có người liền đi tới kiểm tra.

 Đàm thị vệ nói, không biểu hiện ra vẻ khác lạ nào. Sau khi chào hỏi Tào Quân xong, thì đứng một bên, lạnh lùng nhìn Lâm Vân.

 Trong lòng Tào Quân đã trầm xuống. Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? Mình vừa tới núi Tằm Mi, gã đã xuất hiện, thậm chí còn trốn một bên. Tào Quân không tin đó là do vô tình.

 Lẽ nào tên Đàm Tường này còn có việc khác? Sắc mặt của Tào Quân trở nên âm trầm. Nếu có việc gì, thì chắc chắn có liên quan tới Thái tử. Chẳng lẽ Thái tử đang giám thị mình?

 Lại nghĩ tới tính cách háo sắc và bất chấp hậu quả của Thái Tử, Tào Quân liền đoán ra được Thái Tử vừa ý Thanh Thanh. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Tào Quân càng thêm khó coi.

 - Ha ha, thật không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy. Lão phu tưởng chỉ có một mình mình tới?

 Một giọng nói vang lên từ xa, đảo mắt đã xuất hiện trước mặt.

 Tào Quân nghe thanh âm này càng là sững sờ. Ở đây vừa xảy ra chuyện gì à? Y có chút hoài nghi với dự đoán ban đầu của mình.

 Đàm Tường cũng sững sờ. Vừa này gã tránh ở bên ngoài để chuẩn bị đối phó với Tào Quân. Nhưng thật không ngờ ở đây đã xảy ra chuyện gì đó. Gã và Tào Quân tới muộn nên không thấy việc xảy ra.

 - Tiền bối Kết Đan?

 Người này vừa hạ xuống, khí thế mãnh liệt của ông ta đã khiến Tào Quân và Đàm Tường chấn động. Thật không ngờ tiền bối Kết Đan lại tới đây. Phải biết rằng, cả đế quốc Minh Việt chỉ có một tiền bối Kết Đan mà thôi. Người đó còn được cung phụng như thần vậy.

 Một cao nhân như vậy tới chỗ thâm sơn cùng cốc như núi Tằm Mi này làm gì?

 - Ha ha, Tiếu lão nhân, lão tới nhanh thật đó. Cái mũi của lão đúng là thính như chó. Không thể không bội phục.

 Trong hư không xuất hiện thêm một đạo sĩ trung niên ăn mặc lôi thôi.

 Tào Quân và Đàm Tường sừng sờ. Dám nói một tiền bối Kết Đan có mũi chó, lá gan của người này thật là lớn. Tuy nhiên lão già không có ý liều mạng với đạo sĩ trung niên, mà chỉ âm trầm nhìn y.

 Nhưng lão già còn chưa nói chuyện, thì lại có thêm hai người tới.

 - Quả nhiên Tiếu lão nhân và đạo sĩ lôi thôi đã tới trước. Mỗi lần đều không thiếu mặt hai người.

 Nói chuyện là một nữ nhân kiều mỵ. Người còn lại là một thanh niên rất bình thường, nhưng khuôn mặt đầy âm trầm.

 Tất cả đều là tu sĩ Kết Đan? Tào Quân, Đàm Tường và đám thủ hạ đã há hốc miệng. Từ đâu mà có nhiều tu sĩ Kết Đan kéo tới vậy? Mà người nào trong đó cũng có thể dùng một ngón tay giết chết bọn họ.

 Tiếu lão nhân lạnh lùng nói:

 - Xin chào Phong nương tử, Lãnh Diện Thư Sinh, và đạo sĩ lôi thôi. Hôm nay đúng là náo nhiệt.

 - Đừng lôi ta vào, ta không muốn dính líu tới các ngươi.

 Lãnh Diện Thư Sinh lạnh lùng nói.

 - Sao có nhiều hộ vệ ở đây như vậy? Lẽ nào Hoàng đế cũng muốn tới đây phát tài à?

 Đạo sĩ lôi thôi nhìn đám người Tào Quân, hỏi.

 - Nếu Hoàng đế muốn phát tài, thì không đã không phái mấy con tôm con tép này tới. Phải phái tên hòa thượng kia tới mới đúng.

 - Phong nương tử, nói xấu người khác sau lưng là không tốt.

 Một tên hòa thượng tuổi chừng năm mươi vừa đi tới liền ngắt lời.

 Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Hòa thượng, đạo sĩ, thư sinh, mỹ phụ đều tới. Đúng là đông đủ.

 - Hừ.

 Phong nương tử có vẻ kiêng kị lão hòa thượng này, nên không dám phản bác.

 Đàm Tường vừa thấy lão hòa thượng tới liền vui vẻ. Tuy nhiên y không có tư cách nói chuyện với cung phụng, nên chỉ cung kính đứng một bên.

 - Hoa hòa thượng, ngươi lại là người tới muộn nhất. Có phải có việc gì không?

 Tiếu lão nhân thấy Phong nưởng tử ép một đầu, rất không hài lòng mà hừ một tiếng nói.

 - Việc của ta cần gì ngươi phải quan tâm? Nhưng xuất hiện lốc xoáy linh khí là chuyện gì vậy? Nếu là bảo vật xuất hiện, thì phải chia đều cho những người ở đây.

 Lúc vòng xoáy linh khí xuất hiện, y không ở gần. Đến khi phát hiện chạy tới, thì vẫn là người cuối cùng. Tuy nhiên, có vẻ như chưa ai tìm thấy bảo vật.

## 532. Chương 438: Kinh Sợ

Lâm Vân không quan tâm tới mấy tên tu sĩ Kết Đan trò chuyện. Toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào Thanh Thanh.

 Thanh Thanh rốt cuộc đã hồi phục tinh thần. Nàng nhìn vài cường giả xung quanh, cùng với Tào Quân và Đàm Tường. Nàng biết hôm nay muốn chạy thoát khỏi đây là không có khả năng. Nhưng có thể gặp lại Lâm Vân, là nàng mãn nguyện rồi.

 - Xin lỗi em, Thanh nhi, vì anh tới chậm mà khiến em chị ủy khuất.

 Lâm Vân biết trong này có hiểu lầm. Tí nữa hỏi nàng xem.

 - Anh tới đây để nhìn Hồng Liên à?

 Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Lâm Vân. Tướng mạo của Lâm Vân dù có chút biến hóa, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, chỉ cần Lâm Vân trở về, những điều khác chỉ là thứ yếu.

 - Ừ, cây Hồng Liên này là em trồng à?

 Thanh Thanh vừa tới đây, là hắn đoán ra được.

 - Vâng, anh có có thích không?

 Khuôn mặt của Thanh Thanh lộ vẻ chờ đợi.

 - Anh rất thích.

 Lâm Vân yêu thương vuốt ve chỗ cổ bị thương của Thanh Thanh. Vết thương màu đỏ liền biến mất vô tung vô ảnh.

 - Hoa cung phụng, tiểu nhân là thị vệ trưởng Đàm Tường của Thái tử điện hạ. Bái kiến cung phụng.

 Đàm Tường đảo đảo con ngươi liền đi lên thi lễ. Y biết nếu ở đây có bảo vật, thì mấy người mình có nguy cơ bị diệt khẩu. Cho nên mới đi lên chào hỏi một tiếng.

 - Thị vệ trưởng? Ngươi là thủ hạ của Dã Củng? Ngươi tới nơi này làm gì?

 Hòa thượng nhìn Đàm Tường, chậm rì rì nói.

 - Ách…Tiểu nhân làm theo mệnh lệnh của Thái tử điện hạ, tới đây bắt người kia.

 Đàm Tường nói xong liền chỉ về hướng Lâm Vân. Thanh Thanh và người này ân ái như vậy, là biết hai người là tình nhân.

 Như vậy tới bắt Lâm Vân chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nói như vậy y sẽ không bị hoài nghi là vì bảo vật mà tới. Cũng đồng thời khiến cho Tào Quân không hoài nghi.

 - À…

 Tên hòa thượng chỉ à một tiếng, không cho ý kiến. Cũng không có ai nhìn ra y có tin tưởng những lời Đàm Tường nói hay không. Tuy nhiên, khi y nhìn Lâm Vân, rồi lại nhìn Thanh Thanh, đôi mắt liền sáng lên.

 Y đang tìm kiếm một nữ nhân làm lô đỉnh, không ngờ lại gặp được một người thích hợp ở đây. Cô gái Thanh Thanh kia có đủ điều kiện mà y muốn, đó là tướng mạo đẹp, khí chất và linh căn rất tốt. Nghĩ tới đây, y không khỏi cười ha hả.

 Bốn tên tu sĩ Kết Đan thấy bộ dáng này của tên hòa thượng, là biết y vừa ý cô gái kia. Tuy nhiên, không có ai lên tiếng, bọn họ không cần quan tâm tới chuyện nhỏ nhặt như vậy.

 Mà sắc mặt của Tào Quân đã rất khó coi. Y cũng đã phát hiện ra Hoa hòa thượng muốn làm gì.

 Tuy nhiên, y vẫn cắn răng nói:

 - Hoa cung phụng, vãn bối là Tào Quân, đại tướng quân của đế quốc Minh Việt. Hôm nay là ngày thành thân của vãn bối, nhưng cô gái kia rõ ràng không tuân thủ nữ tắc, lén chạy trốn ra ngoài. Vãn bối quyết định đưa cô ta cho tiền bối làm tiểu thiếp. Vãn bối còn chưa chạm qua một ngón tay của cô ta. Nên mong tiền bối vui lòng nhận cho.

 Hoa hòa thượng càng cười đắc ý. Y đương nhiên hiểu ý của Tào Quân. Tào Quân nói như vậy là muốn mình tha cho y một mạng. Bằng không một khi trong này xuất hiện bảo vật, mấy người kia nhất định sẽ giết người diệt khẩu. Tuy nhiên, Hoa hoàng thượng căn bản không để tính mạng của Tào Quân vào trong lòng.

 Phong nương tử phì một tiếng. Khinh bỉ nhìn thoáng qua Tào Quân.

 - Cô tới đây.

 Hoa hòa thượng ngoắc một ngón tay về hướng Thanh Thanh.

 Sắc mặt của Thanh Thanh liền thay đổi. Nàng đương nhiên đã nghe nói qua về vị cung phục Hoa hòa thượng này. Thật không ngờ y lại muốn bắt mình.

 Lâm Vân vuốt ve mái tóc của Thanh Thanh, ánh mắt nhìn về phía tên Hoa hòa thượng càng thêm lạnh lùng.

 Tiếu lão nhân nhìn thấy ánh mắt của Lâm Vân, liền rùng mình một cái. Trong lòng tự nhủ, trên người thanh niên kia không có một chút linh lực ba động nào, nhưng ánh mắt của hắn thật là sắc bén. Rõ ràng khiến cho y có một loại rung động tới tận tâm thần. Tiếu lão nhân bỗng nhiên có chút bất an. Y cảm thấy người trẻ tuổi này không đơn giản như bề ngoài, thậm chí còn khiến y rất sợ hãi.

 Đạo sĩ lôi thôi đang muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Tiếu lão nhân, liền im lặng.

 Lâm Vân nhìn thoáng qua mấy người rồi thản nhiên nói:

 - Còn ba giây, không ra thì đừng bao giờ ra.

 Lâm Vân vừa dứt lời, một người đã xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, đã khiến sắc mặt mọi người trở nên đặc sắc.

 Ly Vô Biên, nghe nói là một trong ba tu sĩ Nguyên Anh còn tồn tại ở Thiên Hồng. Cũng là một trong ba vị cường giả mạnh nhất của Thiên Hồng. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh như vậy lại trốn sang một bên. Tuy nhiên mọi người cũng đồng thời quăng ánh mắt kinh ngạc về phía Lâm Vân. Ly Vô Biên trốn ở một bên tất cả mọi nguời đều không phát giác. Hắn biết được kiểu gì?

 Lẽ nào người này còn lợi hại hơn cả Ly Vô Biên? Tiếu lão nhân nghĩ tới đây càng lo sợ bất an. Trực giác của y đã cho thấy người trẻ tuổi này là một người nguy hiểm.

 - Thật là bản lãnh, ngay cả thuật ẩn nấp của ta cũng không thể che dấu được ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng không phải là một người tầm thường.

 Ly Vô Biên đi ra rồi hừ lạnh một tiếng. Căn bản không quan tâm tới mấy tu sĩ Kết Đan, mà chỉ nói với Lâm Vân.

 Lâm Vân cười nhạt, không trả lời. Hắn giơ một tay lên, rồi tung quyền về một hướng. Một tiếng Oanh vang lên. Một thân ảnh bị đánh văng lên không trung.

 Người này còn chưa kịp phản hứng, thì đã bị chân nguyên còn sót lại đánh sâu vào người. Cuối cùng là nổ tung thành từng mảnh, bay văng ra khắp nơi.

 - Giang Kinh…

 Ly Vô Biên hít vào một hơi, chỉ nói ra tên của người kia.

 Giang Kinh? Đó không phải là tên của một trong ba đại tu sĩ Nguyên Anh của đại lục Thiên Hồng sao? Vậy mà người kia chỉ cần tung một quyền là tiêu diệt. Hắn là ai vậy?

 Toàn thân Ly Vô Biên đều run. Người khác không biết sự lợi hại của Giang Kinh, nhưng ông ta lại rất rõ ràng. Ông ta cũng biết Giang Kinh tới đây, nhưng lại không biết nấp ở chỗ nào. Không ngờ lại bị một quyền của người kia tiêu diệt. Phải biết rằng, nếu ông ta đấu với Giang Kinh thì cũng là thua nhiều thắng ít.

 - Tiền bối.

 Ly Vô Biên lập tức phản ứng. Tu vị của người này đã hơn xa mình rồi.

 Lâm Vân khoát tay nói:

 - Ta không phải tiền bối. Để những lão quái mấy trăm tuổi như các ngươi gọi là tiền bối, ta đảm đương không nổi. Ta là Lâm Vân, vừa mới trở về Vũ Quốc. Nhưng không ngờ Vũ Quốc lại bị diệt quốc như vậy.

 Nói tới đây, Lâm Vân dừng một chút, rồi nhìn đám tu sĩ. Ý định ban đầu của hắn là lập tức ra tay tiêu diệt Minh Việt Quốc. Nhưng hiện tại có nhiều chân chạy miễn phí như vậy, tội gì không dùng.

 Ly Vô Biên lập tức đi lên, khom lưng nói:

 - Chỉ cần Lâm tiền bối ra lệnh một câu, tôi sẽ lập tức tiêu diệt cả đế quốc Minh Việt, khôi phục vương triều Vũ Quốc.

 Nghe thấy một tu sĩ Nguyên Anh như Ly Vô Biên còn nói như vậy, các tu sĩ Kết Đan đều đi lên cúi người thi lễ, nguyện ý thạm gia khôi phục Vũ Quốc.

## 533. Chương 439: Ôn Lại Chuyện Cũ

Lâm Vân cười nhạt một tiếng:

 - Vậy thì tốt, các vị rất thức thời. Các vị muốn giữ lại tánh mạng cũng rất đơn giản. Ai làm nhiều cống hiến trong việc khôi phục Vũ Quôc hơn, thì tính mạng của người đó không phải lo lắng. Kể cà việc tiêu diệt thành viên hoàng thất của đế quốc Minh Việt và bảo vệ tính mạng của Hoàng thất Vũ Quốc đương nhiên cũng tính trong đó. Nếu ai phát hiện ra người của Lâm gia, thì công lao của người ấy càng lớn.

 - Nửa tháng sau, ta chờ các ngươi ở một sơn cốc cách phía bắc Sư thành 100km. Đến lúc đó các ngươi dùng công lao để chuộc lấy mạng nhỏ của mình. Nếu làm ta thỏa mãn, ta sẽ giúp các ngươi tăng tiến tu vị. Nguyên Anh tiến thêm một bước, Kết Đan tiến lên Nguyên Anh, không phải là không được.

 Nghe Lâm Vân nói vậy mấy tu sĩ đều âm thầm thở phào. Giữ được mạng là tốt rồi, tiêu diệt một đế quốc, chỉ là tiện tay đối với những tu sĩ cấp cao này mà thôi.

 Mà Lâm Vân còn hứa hẹn giúp bọn họ tăng tiến cảnh giới, càng khiến bọn họ mừng rỡ như điên.

 Nhìn thấy biểu lộ của bọn họ, Lâm Vân lạnh lùng cười:

 - Nếu như các ngươi để cho ta không hài lòng hoặc là báo cáo láo công lao, thì phần thưởng không những không có, đầu của các ngươi cũng không còn ở trên cổ.

 Lời này của Lâm Vân khiến mấy tên tu sĩ không nhịn được rùng mình một cái.

 Lâm Vân vung tay bắn vài tia sáng vào giữa trán năm người:

 - Đây là bùa Thúc Linh của ta. Nếu các ngươi muốn chạy trốn, hoặc có tâm tư khác. Thậm chí chỉ cần mắc phải sai lầm gì, ta đều không bỏ qua. Chẳng hạn như để cho một người Hoàng thất của Minh Việt Quốc bỏ chạy, đó là một sai lầm. Lúc đó đừng trách ta không khách khí.

 Mấy người càng sợ hãi không thôi. Không chỉ nói với tu vị của Lâm Vân, bọn họ căn bản không có tính toán chạy trốn. Hiện tại càng có thêm bùa Thúc Linh. Có thể khẳng định, nếu như mình nổi lên ý xấu gì, lập tức sẽ tan thành mây khói. Ở một nơi như đại lục Thiên Hồng, có thể tu luyện tới Kết Đan, đều là những người có cơ duyên lớn. Cho nên không ai muốn bị chết.

 - Tiền bối, còn…Còn tôi chưa có.

 Hoa hòa thượng thấy Lâm Vân bỏ bùa vào những người khác, nhưng chỉ riêng có mình là không có, trong lòng rất sợ hãi. Y đương nhiên không cho rằng Lâm Vân quên.

 Lâm Vân lạnh lùng cười:

 - Những người được yểm bùa Thúc Linh, có thể thông qua công lao để chuộc mạng. Những người còn lại chỉ có số chết.

 Dám có ý đồ xấu với Thanh Thanh, Lâm Vân căn bản không thể tha thứ.

 Hoa hòa thượng nghe Lâm Vân nói như vậy, liền biết mình có hy vọng gì. Y bỗng nhiên vận hết công lực để bỏ chạy, giống như một cây tên vừa rời khỏi cung vậy. Lâm Vân nhìn cũng không thèm nhìn, vung tay đánh một quyền về phía không trung. Oanh một tiếng, Hoa hòa thượng liền hóa thành hư vô, xương cốt không còn. Một quyền này của Lâm Vân còn mang theo Tinh Diễm.

 Thấy sức mạnh từ một quyền của Lâm Vân, năm tên tu sĩ càng thêm sợ hãi. Ly Vô Biên vội vàng tiến lên nói:

 - Tiền bối, chúng tôi đi chuẩn bị đây. Nửa tháng sau, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn cho tiền bối.

 Lâm Vân gật đậu, ném một tấm bùa truyền tin cho Ly Vô Biên:

 - Có chuyện gì thì dùng tấm bùa này liên lạc.

 Từ đầu đến cuối Đàm Tường chỉ biết ngây người nhìn. Cho đến khi Lâm Vân tung một quyền tiêu diệt Hoa hòa thượng, y mới kịp phản ứng, liền lén lút lui về phía sau để chạy trốn.

 Đợi cho mấy tên tu sĩ rời đi, Lâm Vân khinh thường nhìn phương hướng bỏ chạy của Đàm Tường. Hắn lại tung một quyền, một con rồng tím màu nhạt lao ra ngoài, trong chớp mắt Đàm Tường và đám thị vệ đều biến mất.

 - Ngươi, ngươi…

 Tào Quân hoảng sợ nói lắp. Lâm Vân không những sống lại, mà thực lực đã đến mức nghịch thiên như vậy. Ngay cả những nhân vật truyền kỳ của đại lục Thiên Hồng cũng phải khúm núm trước hắn.

 - Tào Quân, Từ Vinh nói rằng muốn rút da lột gân của ngươi. Nhưng ta lại thấy như vậy hơi phiền toái, nên quyết định sử dụng cách khác.

 Lâm Vân nói xong liền phóng Phệ Hồn Thương tiêu diệt toàn bộ đám hộ vệ của Tào Quân.

 Tào Quân thì bị Lâm Vân dùng linh lực tạo thành cái lồng nhốt lại, rồi phóng môt ngọn Tinh Hỏa vào đó.

 Lâm Vân tin tưởng không ai ở đại lục Thiên Hồng có thể phá bỏ được cái lồng đó. Hắn muốn đốt Tào Quân bốn mươi chín ngày, đến khi huyết nhục và xương cốt của y bị đốt hết, ngay cả hồn phách cũng không thoát. Mà trong quá trình đốt, Tào Quân vẫn ở trong trạng thái tỉnh táo.

 Hồn phách bị đốt bảy ngày, sau đó Tào Quân mới có thể thần hồn câu diệt. Dù rất muốn giữ Tào Quân lại cho Từ Vinh chém vài đao. Nhưng hận ý của hắn đối với Tào Quân, khiến hắn không thể giữ y sống thêm được lâu.

 - Chúng ta đi thôi.

 Lâm Vân cẩn thận đào cây Hồng Liên rồi nhẹ nhàng nói với Thanh Thanh.

 - Đây là đâu vậy?

 Hồi lâu mới Thanh Thanh mới phản ứng.

 - Đây là Tinh Hà Trùy. Anh phải dựa vào nó mới có thể trở lại Thiên Hồng. Nếu như không có Tinh Hà Trùy thì anh vẫn còn đang ở Địa Cầu rồi.

 Lâm Vân cảm thấy rất biết ơn Tinh Hà Trùy. Nếu không có nó, không biết đến bao giờ hắn mới được gặp lại Thanh Thanh. Có lẽ là mãi mãi không nhìn thấy.

 - Tinh Hà Trùy? Địa Cầu? Vân ca, năm đó anh đã xảy ra chuyện gì vậy? Mà bản lĩnh của anh lợi hại thật.

 Được gặp lại Lâm Vân, Thanh Thanh rất cao hứng, cũng rất quan tâm những tạo ngộ mà Lâm Vân gặp được trong mấy năm qua. - Anh…

 Lâm Vân trầm mặc.

 Thấy Lâm Vân như vậy, Thanh Thanh càng nắm chặt tay của Lâm Vân, trong lòng rất khẩn trương.

 - Năm đó, anh và Từ Vinh bị Tào Quân, Phùng Hải ám toán. Anh tưởng rằng anh sẽ chết….

 Lâm Vân nhẹ nhàng kể lại những chuyện xảy ra trong mấy năm qua.

 Hai người ngồi trong Tinh Hà Trùy, lơ lửng trên không trung đã được một ngày.

 Tâm trạng của Thanh Thanh đi lên đi xuống theo lời kể của Lâm Vân. Khi nghe Lâm Vân đã kết hôn, tay nàng hơi run rẩy, nhưng không có buông ra. Khi nghe Lâm Vân thiếu chút nữa bị thiêu cháy ở tuyệt cảnh Tinh Diễm, trong lòng bàn tay của Thanh Thanh liền ướt đẫm mồ hôi.

 - Xin lỗi em, Thanh Thanh. Anh chưa nói gì với em mà dã kết hôn.

 Lâm Vân hổ thẹn nói.Thanh Thanh lắc đầu:

 - Phải mất đi thì mới biết quý trọng. Khi em quyết tâm liều chết, em đã không còn quan tâm bất cứ điều gì rồi. May mà thượng đế đã cho em gặp lại anh lần nữa. Đối với em, như vậy là đủ, em rất thỏa mãn.

 - Thanh Thanh, đợi làm xong việc ở đây, em đi cùng anh nhé. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi hôn lễ lớn trên mặt trăng.

 Vì hổ thẹn, nên bàn tay Lâm Vân nắm Thanh Thanh cũng đổ đầy mồ hôi.- Vâng…Mặt trăng kia rất đẹp à?

 Thanh Thanh biết trong lòng Lâm Vân nghĩ gì, nhưng không có rút tay ra.- Mặt trăng rất đẹp. Theo truyền thuyết, chỗ đó có một cung Quảng Hàn. Mặc dù đó chỉ là một truyền thuyết, nhưng chúng ta có thể tự mình xây dựng một cung Quảng Hàn.

 Lâm Vân thấy Thanh Thanh không trách tội mình, mới thở phào nhẹ nhõm.- Mấy người Vũ Tích nhất định là những cô gái tốt. Em rất muốn gặp bọn họ.

 Lời này của Thanh Thanh khiến Lâm Vân sững sờ. Nói nửa ngày trời, Thanh Thanh vẫn còn đang suy nghĩ tới ba người Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Sương.Thấy biểu lộ xấu hổ của Lâm Vân, Thanh Thanh bỗng phì cười một tiếng. Ở bên Lâm Vân nhiều năm như vậy, sao nàng không biết tâm tư của hắn.

 Ngẩng đầu hôn Lâm Vân một cái, rồi nhẹ nhàng tựa vào người hắn. Rồi nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng thực sự đã quá mệt mỏi.

## 534. Chương 440: Phục Quốc

Lâm Vân nhìn Thanh Thanh ngủ ngọt ngào trong ngực, vuốt ve mái tóc của nàng. Những năm qua chắc nàng ấy đã chịu quá nhiều đau khổ. Mặc dù không hỏi tại sao Thanh Thanh đồng ý kết hôn với Tào Quân. Nhưng Lâm Vân cũng biết, có một số việc không cần phải hỏi. Giữ ở trong lòng là tốt rồi.

 Lâm Vân lấy một viên Tiên Nhan Đan rồi bỏ vào trong miệng của Thanh Thanh. Thanh Thanh mở to mắt, nhìn Lâm Vân, cười một tiếng, rồi nuốt viên đan dược đó, lần nữa nhắm mắt lại.

 Sư Thành.

 An Nhạc đại tướng quân Tào Quân bị mất tích, Hoàng đế Vũ Quốc bị đày đọa là nô bộc trong nhà y, dưới sự giúp đỡ của năm cường giả mạnh mẽ nhất Thiên Hồng, lần nữa xây dựng lại Vũ Quốc.

 Trong vòng một đêm, toàn bộ Hoàng thất của đế quốc Minh Việt bị giết không còn một ai. Đầu người thi bị tập trung lại ở một chỗ. Còn quân đội vốn bị cưỡng chế của Vũ Quốc, lẫn nữa trở về thủ hộ quốc gia.

 Rất nhiều tướng quân, binh lính, đại thần của đế quốc Minh Việt bị tàn sát. Những tướng quân của Vũ Quốc bị giam giữ trong thiên lao thì được thả ra, nắm giữ lại quân đội. Các thành trì lần lượt trở về cố quốc. Điều này khiến cho không chỉ thần dân của Vũ Quốc tưởng như nằm mơ, ngay cả Hoàng đế Phương Thừa cũng khó mà tin nổi.

 Năm vị tu sĩ này xem ra đều là những cường giả tuyệt thế của đại lục Thiên Hồng. Nhưng vì sao bọn họ lại vô duyên vô cớ trợ giúp Vũ Quốc? Phương Thừa không hiểu, cũng không dám hỏi.

 Dù trong lòng có hơi bất an. Nhưng bọn họ đã trợ giúp Vũ Quốc phục quốc, vậy thì chỉ có thể để bất an ở trong lòng.

 Cũng may là các vị cường giả này coi như tôn kính với Hoàng đế Vũ Quốc. Mà Phương Tường thì một ngày trước còn đang là nô lệ bị mọi người thỏa sức mắng mỏ, đảo mắt liền trở về vị trí đứng đầu của một quốc gia.

 Thấy các cường giả giúp tất bận giúp mình phục quốc, Phương Tương cũng không dám ngồi không. Lập tức phái thủ hạ tìm kiếm người nhà, và hô hào các nhân tài trở về Vũ Quốc.

 Chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, Vũ Quốc lại trở về với vẻ huy hoàng như lúc trước. Chẳng những lấy lại được những thành trì đã mất, còn xâm chiếm được rất nhiều đất đai của Minh Việt Quốc. Cuối cùng Minh Việt Quốc trở thành quốc gia phụ thuộc của Vũ Quốc.

 Lâm Vân dẫn theo Thanh Thanh đi tìm dì của mình, nhưng lại không tìm thấy. Ngay cả những người của Lâm gia bị đày đọa ở Tây Hoang cũng không thấy.

 - Dì và các bác các anh chắc không có việc gì đâu. Anh không phải quá lo lắng.

 Thanh Thanh biết trong lòng Lâm Vân sốt ruột, chỉ phải an ủi như vậy.

 - Ừ.

 Đang lúc Lâm Vân buông tha cho việc tìm kiếm, thì bùa truyền tin bỗng nhúc nhích. Tin tức truyền tới từ hoàng cung.

 Lâm Vân không chút do dự dẫn theo Thanh Thanh đi tới Kinh Đô Hoàng thành. Thời gian nửa tháng còn chưa tới, vậy thì nhất định là mấy người Phương Kinh truyền tin tới.

 Lâm Vân vừa tới, Hoàng đế Vũ Quốc Phương Thừa dẫn theo con của mình là Phương Kinh đã đứng ở ngoài hoàng cung chờ đợi. Hiện tại cho dù ông ta có ngu dốt cũng biết là Lâm Vân trợ giúp mình. Trong lòng ông ta rất cảm kích. Thầm nghĩ may mà lúc trước phu hoàng coi trọng Lâm gia. Mới có hồi báo như ngày hôm nay.

 - Tiền bối…

 Phương Kinh thấy Lâm Vân đã tới, liền đi lên phía trước làm lễ.

 Lâm Vân khoát tay nói:

 - Cứ gọi tôi là Lâm Vân. Việc tôi dặn đã làm được như thế nao rồi?

 Nhưng Phương Kinh còn chưa nói chuyện, thì Lâm Vân đã nhìn thấy Đặng Thư Cần. Khuôn mặt của cô ấy có vẻ rất tiều tụy. Bên cạnh của cô ấy còn có một đứa trẻ khoảng mười tuổi.

 - Cậu khỏe không Thư Cần? Đây là….

 Lâm Vân chỉ về đứa bé hỏi.

 Đặng Thư Cần vừa nhìn thấy Lâm Vân, liền không nhịn được rơi nước mắt. Năm đó Từ Vinh mất tích cùng với Lâm Vân. Mà cô ta đã có chửa được mấy tháng. Cô ta mơ hồ biết được chuyện này không đơn giản như vậy, liền mai danh ẩn tích nuôi dưỡng con trai. Đợi khi con trai lớn lên thì bảo nó trả thù cho phụ thân. Nhưng không ngờ Lâm Vân rõ ràng trở lại.

 Nếu Lâm Vân đã trở lại, thì Từ Vinh đâu? Dù rất muốn biết tung tích của Từ Vinh, nhưng Đặng Thư Cần vẫn trả lời:

 - Đứa bé tên là Từ Phục. Lâm Vân, Từ Vinh đâu?

 Từ Phục? Từ Vinh đã có con trai rồi. Lâm Vân cảm thấy vui mừng thay cho bạn của mình. Nhìn vẻ lo lắng của Đặng Thư Cần, hắn liền trả lời:

 - Cậu ấy vẫn rất tốt, hiện tại đang bế quan. Chờ mình xử lý xong chuyện ở đây, mình sẽ dẫn cậu và Từ Phục về chỗ của Từ Vinh.

 Vừa nghe Từ Vinh còn sống, Đặng Thư Cần không khống chế nỏi cảm xúc, liền ôm Từ Phục khóc nức nở.

 Lâm Vân biết mấy năm qua, mẹ con hai người chắc đã chịu rất nhiều gian khổ. Nhưng hắn lại không biết an ủi hai người kiểu gì. Mặc dù biết Đặng Thư Cần rất sốt ruột muốn gặp Từ Vinh. Nhưng Lâm Vân muốn xử lý xong việc ở đây đã.

 Thanh Thanh thấy thế, vội vàng đi lên an ủi Đặng Thư Cần. Năm đó xảy ra chuyện, nàng cũng từng đi tìm vợ của Từ Vinh, nhưng lại không tìm được. Bây giờ nghĩ lại, nếu lúc đó Đặng Thư Cần không chạy trốn, thì Tào Quân và Phùng Hải đã không bỏ qua rồi.

 - Vân ca, em dẫn Thư Cần tới nhà em đây. Anh cứ đi làm việc của mình đi.

 Thanh Thanh biết mình không giúp gì được cho Lâm Vân, ở bên cạnh hắn còn làm chậm trễ thời gian của hắn.

 Lâm Vân nghĩ bụng, dù sao hiện tại Sư thành đã được Vũ Quốc khống chế hoàn toàn. Trên cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn.

 Đợi cho thủ hạ của Phương Thừa hộ tống Thanh Thanh rời đi, Phương Thừa liền muốn mở tiệc chiêu đãi Lâm Vân. Lâm Vân đã khoát tay nói:

 - Vũ Quốc còn nhiều việc phải làm, ông cứ đi làm việc của mình đi, mặc tôi là được.

 Tuy Phương Thừa là Hoàng đế , nhưng ông ta không dám ra lệnh cho Lâm Vân. Đành phải bảo Phương Kính ở lại. Quả thực ông ta cũng còn rất nhiều việc phải làm.

 Phương Kinh biết Lâm Vân muốn hỏi mình việc gì, liền tranh thủ thời gian nói:

 - Lâm đại ca, chúng tôi chỉ tìm được ba người của Lâm gia và môt vài nữ quyến. Tôi đã an trí bọn họ trong Lâm phủ rồi. Nhưng lại không phát hiện ra Phùng Hải. Mấy năm trước, sau khi anh và Từ Vinh mất tích, y cũng đã mất tích theo. Không biết là đã xảy ra chuyện gì.

 Phùng Hải mất tích? Lâm Vân nhíu mày, theo lý thuyết thì Tào Quân đâu cần phải giết y diệt khẩu. Vậy vì sao Phùng Hải lại mất tích được, và còn trùng hợp như thế?

 Lâm Vân còn chưa nghĩ ra nguyên nhân trong đó thì một tấm bùa truyền tin lại vang lên. Lâm Vân ngạc nhiên, hôm nay mới là ngày thứ mười, còn cách ngày hẹn là năm sáu ngày, vì sao tên Ly Vô Biên gọi mình tới đó sớm làm gì? Địa điểm lại thuộc phạm vi của Minh Việt Quốc. Chẳng lẽ y gặp vấn đề gì khó khăn rồi à? Ở một thành trì của người phàm, mà y là một tu sĩ Nguyên Anh, dẫn theo bốn tu sĩ Kết Đan, còn có vấn đề gì không giải quyết được? Chẳng lẽ ở đại lục Thiên Hồng còn có thực lực uy hiếp được bọn họ?

## 535. Chương 441: Suy Nghĩ Của Mông Văn

- Sư phụ, chắc chúng ta đã chạy thoát khỏi sự truy lùng của Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông rồi.

 Bốn nữ tử và hai người nam tử trẻ tuổi chật vật chạy ra truyền tống trận. Người lên tiếng là người quen của Lâm Vân, Mông Văn.

 Mỹ phụ trung niên không vội trả lời Mông Văn mà thu truyền tống trận lại rồi mới nói:

 - Nơi đây là Hạt Nguyên Tinh. Nếu như không có truyền tống trận, thì Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông không thể tới được đây.

 Nói xong, mỹ phụ nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc rất là cô đơn.

 Mông Văn biết sư phụ đang tưởng niệm trượng phu. Chắc sư phụ cũng biết vị trí của truyền tống trận bị bại lộ.

 - Nếu không phải truyền tống trận tới Địa Cầu bị hỏng, thì con đã trở về đó nói cho anh rể của con rồi. Chỉ cần anh rể của con tới đây, anh ấy khẳng định có thể tiêu diệt hai tông môn kia.

 Một cô gái trẻ oán hận nói.

 - Vũ Đình, hiện tại không phải nói những lời này. Hơn nữa…

 Mông Văn không nói hết câu. Nàng biết cho dù Lâm Vân có tới, thì cũng không làm gì được mấy cao thủ Tu Chân.

 Cho dù Lâm Vân có lợi hại, thì công pháp của hắn cũng chỉ là cổ võ gì đó. Sao có thể so với thế giới Tu Chân được. Thậm chí có lẽ bây giờ tu vị của Lâm Vân còn kém xa mình. Vũ Đình nói vậy chắc là vì con bé quá ỷ nại Lâm Vân mà thôi.

 - Đúng vậy đó, Vũ Đình sư muội. Một người phàm,, cho dù luyện võ tới cực hạn, cũng không thể so sánh được với người Tu Chân. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta đang chạy nạn, nên nghe theo lời của sư phụ mới đúng.

 Một người nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Mông Văn nói.

 Nhìn người sư huynh có tướng mạo anh tuấn bất phàm kia, Hàn Vũ Đình hừ lạnh một tiếng:

 - Không ai có thể lợi hại hơn anh rể của tôi. Anh ấy là người giỏi nhất. Hoa Thường sư huynh, cho dù anh trẻ như vậy đã là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng bản lĩnh của anh rể tôi, anh không thể biết hết được đâu. Trong lòng tôi, anh ấy vẫn là giỏi nhất.

 Mông Văn thở dài, kéo tay Vũ Đình:

 - Vũ Đình, hiện tại nói những lời này làm gì. Phải nghe lời đại sư huynh chứ.

 Mỹ phụ trung niên giống như không nghe thấy ba người đệ tử khắc khẩu, mà chỉ lặng lẽ nhìn truyền tống trận. Bà ta biết, đã không còn khả năng gặp lại trượng phu nữa rồi.

 Hàn Vũ Đình thấy Mông Văn nói giúp cho Hoa Thường, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, rồi đi tới bên cạnh mỹ phụ trung niên:

 - Sư phụ, chúng ta đi thôi.

 Một câu nhắc nhở này của Vũ Đình khiến mỹ phụ trung niên tỉnh lại. Bà ta thở dài một hơi, nói:

 - Ừ, chúng ta đi thôi.

 Thấy sư phụ vẫn rầu rĩ không vui, Vũ Đình bỗng nhiên nói:

 - Sư phụ, người không phải lo lắng đâu. Chỉ cần tương lại trở lại Địa Cầu, con sẽ nhờ anh rể của con giúp chúng ta tiêu diệt Âm Ma Tông và Liệt Dương Môn. Anh ấy nhất định sẽ giúp Song Tử Tông báo thù.

 Mỹ phụ trung niên cười khổ một tiếng, vuốt tóc của Vũ Đình với vẻ trìu mến, nhẹ nhàng nói:

 - Vũ Đình, ta biết con rất tin tưởng vào anh rể của con. Nhưng nơi này là thế giới Tu Chân. Hiện tại con và Mông Văn đều có tu vị Trúc Cơ hậu kỳ. Con chẳng lẽ còn chưa biết chênh lệch giữa giới người phàm và giớ Tu Chân sao?

 - Có lẽ tu luyện cổ võ tới cực hạn cũng có thể phi thăng. Nhưng điều này khó mà xảy ra. Bởi vì tu luyện cổ võ chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa, chứ không thể sống lâu. Tu Chân thì bất đồng, nó là nghịch thiên, mà cổ võ lại là thuận thiên. Cho nên cho dù anh rể của con có lợi hại, cũng không thể so sánh với cường giả của thế giới Tu Chân được…

 Vũ Đình im lặng không nói. Nàng không đồng ý với ý kiến của sư phụ, nhưng không dám phản bác.

 Nam tử anh tuấn xen lời:

 - Vũ Đình sư muội, em suy nghĩ những điều thừa đó làm gì? Việc quan trọng nhất hiện tại, đó chính là tu luyện. Đợi tu vị cuả chúng ta tăng lên, chúng ta sẽ có thực lực để báo thù.

 Vũ Đình không dám cãi lời sư phụ, nhưng lại không lưu tình với vị Hoa Thường sư huynh kia:

 - Hoa sư huynh, tôi cũng muốn muốn báo thù cho sư môn, nhưng tôi sẽ không tự mình đi làm việc đó. Mà tôi muốn nhờ anh rể. Anh đừng có liên lụy tới tôi đấy.

 Bị hai ba lần Vũ Đình lôi người anh rể trong giới người phàm ra so sánh, trong lòng Hoa Thường đã rất khó chịu. Nếu không phải vì có tình ý với vị sư muội này, thì y đã trở mặt quát lớn rồi.

 Mông Văn thấy Hoa Thường không vui, vội vàng nói:

 - Vũ Đình, mặc dù Lâm đại ca rất lợi hại, nhưng đó chỉ là ở Địa Cầu mà thôi. Có rất nhiều chuyện không như em nghĩ đâu. Em quá mù quáng tin tưởng vào Lâm đại ca rồi.

 - Văn sư tỷ, em biết Song Tử Tông của chúng tu luyện tới mức cuối cùng phải cần nam nữ song tu. Cho nên em không phản đối việc chị có hảo cảm với Hoa sư huynh. Nhưng em mong chị đừng hoài nghi bản lĩnh của anh rể em. Em không muốn tranh luận với chị nữa, em chỉ muốn trở về sớm mà thôi.

 Vũ Đình lạnh lùng nói, rồi quay phắt đi, không thèm nhìn Mông Văn.

 Mông Văn thấy Vũ Đình chuyển từ chị Văn sang Văn sư tỷ, trong lòng cũng hơi khổ sở. Tuy nhiên, đảo mắt nàng liền bình tĩnh lại. Từ lúc thiếu chút nữa bị đoạt xá ở núi Cửu Hoa, về sau thì được sư phụ cứu, nàng liền biết con đường mình đi không còn như lúc trước nữa.

 Mặc dù có hảo cảm với Lâm Vân, thậm chí đã từng yêu hắn, nhưng lúc đó là ở Địa Cầu. Mà hiện tại khẳng định rất khó trở lại. Cho dù có trở về, nói không chừng đã là vài chục năm, cả trăm năm rồi. Mà lúc đó, Lâm Vân chưa chắc còn sống. Cho dù có đáng tiếc, nhưng đây là sự thật không thể thay đổi.

 Nàng và Lâm Vân đã không còn là người của một thế giới. Dù lờ mờ biết công pháp mà Lâm Vân tu luyện có một ít tu đạo trong đó, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Ở một nơi thiếu thốn linh khí như Địa Cầu, tu luyện cao nhất cũng chỉ tới Luyện Khí điên phong là cùng. Với tu vị đó có thể hoành hành Địa Cầu, nhưng không thể gia tăng tuổi thọ.

 Lâm Vân đã cứu nàng, giúp nàng báo thù, thậm chí nàng đã sẵn sàng lấy thân báo đáp. Nhưng hắn chưa từng yêu nàng. Hết thảy chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.

 Trước khi gặp Hoa Thường, nàng đã suy nghĩ nhiều lần, con đường về sau nên như thế nào. Ở Úy Tinh, vài năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Thậm chí sư phụ của mình cũng đã hai trăm tuổi rồi. Mông Văn liền hiểu rằng mình và Lâm Vân khó mà tiếp tục được nữa.

 Cho dù tiếc nuối, nhưng Mông Văn không hối hận với lựa chọn của mình. Nếu quay lại thời gian, nàng vẫn không chút do dự đi theo sư phụ tới Úy Tinh. Nàng yêu muốn cuộc sống tu tiên như bây giờ.

 Hoa Thường là đệ tử tinh anh của Song Tử Tông. Chưa tới năm mươi tuổi đã là Nguyên Anh hậu kỳ. Thiên phú như vậy đúng là hiếm có ở Úy Tinh, khó có người có thể so sánh. Có thể khẳng định, qua trăm năm sau, Hoa Thường đột phá Hóa Thần thành tự Luyện Hư, không phải là không có khả năng.

## 536. Chương 442: Tử Vân Điện

Hoa Thường chính là tương lai của Song Tử Tông. Lần sư môn xảy ra biến cố này, sư phụ chi rmang theo mấy người là đệ tử hạch tâm. Nàng và Vũ Đình chỉ mất có vài năm đều luyện tới Trúc Cơ hậu kỳ. Tốc độ tu luyện không hề thua kém Hoa Thường. Cho nên sư phụ cũng dẫn theo hai người rời đi.

 Còn một sư đệ, dù chỉ có mười bảy tuổi, nhưng đã là Trúc Cơ sơ kỳ. Một vị sư tỷ khác có tu vị Kết Đan trung kỳ.

 Có thể nói, ngoại trừ sư phụ, năm người các cô chính là tương lai của Song Tử Tông.

 Thấy Vũ Đình và Mông Văn có chút mâu thuẫn, cô gái mặc áo màu xanh,d di tới nói:

 - Văn sư muội, Vũ Đình sư muội, hiện tại sư môn của chúng ta đang gặp nguy cơ,, về sau còn phải dựa vào chúng ta chấn hưng. Cho nên mọi người cần phải đoàn kết mới đúng. Anh rể của Vũ Đình là Lâm Vân, chị cũng từng nghe nói qua. Dù chị chưa từng gặp hắn, nhưng từ lời của Vũ Đình, thì chị biết hắn nhất định là một hào kiệt.

 - Có lẽ sau này nói không chừng phải cần sự hỗ trợ của anh rể Vũ Đình. Còn hiện tại chúng ta phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ thời gian trở lại Song Tử Tông, trả thù cho sư môn.

 Mông Văn thở dài, nàng không muốn gây mâu thuẫn với Vũ Đình. Dù nàng rất có hảo cảm với Hoa Thường, cũng biết Hoa Thường thích Vũ Đình, nhưng nàng không vì vậy mà ghen ghét Vũ Đình.

 Dù nàng biết có trở lại Địa Cầu cũng chưa chắc gặp Lâm Vân. Nói không chừng Lâm Vân đã biến thành một đống cát vàng. Nhưng nói ra lời này, Vũ Đình có thể nghe vào tai không?

 Hơn nữa nàng và Vũ Đình đều đến từ một thế giới, từ tận đáy lòng nàng không muốn có xích mích với Vũ Đình. Nhưng Vũ Đình sùng bái Lâm Vân quá mức, thậm chí đến cuồng nhiệt. Điều này làm cho nàng khó mà hiểu nổi.

 - Sư nương, hiện tại chúng ta nên đi đâu?

 Thiếu niên chất phát một mực không nói gì, nhìn thấy vài vị sư tỷ đang tranh chấp, mà sư phụ lại không có chủ kiến, đành phải chủ động hỏi.

 Cậu ta chất phát, không có nghĩa là đồ ngốc. Cậu ta cũng biết hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ để định cư. Có chỗ yên ổn tu luyện thì mới nói tới việc báo thù.

 - Chúng ta tới Thiên Phong Tông vậy. Phó môn chủ của Thiên Phong Tông là bằng hữu cũ của sư phụ. Chúng ta tới đó rồi nói sau. Bất kể như thế nào, phải nhớ không được trêu chọc đệ tử của lưỡng tông tam điện của Hạt Nguyên Tinh. Bằng không cho dù là Thiên Phong Tông cũng không có cách nào bảo vệ chúng ta.

 Mỹ phụ trung niên trả lời. Khuôn mặt vẫn còn vẻ cô đơn. Sư môn bị luân lạc tới phải ăn nhờ ở đậu, bà ta không dễ chịu gì.

 - Sư nương, lưỡng tông tam điện là gì?

 Thiếu niên nhỏ tuổi nhất hỏi.

 - Lưỡng tông chính là Thần Tông và Ma Cốc Tông. Tam điện là Thiên Trì Điện, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện.

 Mỹ phụ trung niên từ ái nhìn người thiếu niên, giải thích cẩn thận.

 - A, đã có lưỡng tông tam điện, sao lại không có nhất?

 Tư duy của người thiếu niên như thiên mã hành không. (Ý chỉ tư duy nhanh nhẹn)

 Mỹ phụ trung niên thở dài:

 - Đương nhiên là có nhất. Nhưng bọn họ đã nhiều năm rồi không đi ra ngoài. Cho dù ngươi có muốn đắc tội bọn họ cũng không có cách nào đắc tội. Đó chính là Tịch Mịch Cốc. Nghe nói chỗ đó cứ vài năm lại có một người phi thăng Thiên Đạo. Bọn họ truy cầu chính là Thiên Đạo, chứ không phải chém chém giết giết. Cho nên bọn họ mới không ra ngoài tranh đấu.

 Tuy nhiên, một khi giới Tu Chân xuất hiện bảo vật hoặc là Linh Phủ, thì người của bọn họ luôn là người tới đầu tiên. Cho dù như vậy, cũng không có ai dám tranh đoạt với Tịch Mịch Cốc. Bình thường đều là người của Tịch Mịch Cốc cầm thứ tốt nhất đi, sau đó mới tới lân người khác.

 - Bọn họ thật bá đạo.

 Thiếu niên thốt ra.

 - Bá đạo? Thế giới Tu Chân có ai là không bá đạo. Chỉ cần ngươi có thực lực là được. Được rồi, không nói những điều này nữa, chúng ta đi thôi.

 Mỹ phụ trung niên bất đắc dĩ nói.

 - Sư nương, Tinh Hà Trùy là vật gì mà để khiến nhiều người truy lùng như vậy? Ngay cả môn phái của chúng ta cũng bị liên lụy?

 Thiếu niên này vẫn còn canh cánh với việc môn phái mình bị diệt.

 Mỹ phụ trung niên nhìn phương trời xa xăm, trầm giọng nói:

 - Việc môn phái của chúng ta tìm được Tinh Hà Trùy, chỉ có rất ít người biết. Ta đoán chừng đã có ai đó trong môn phái tiết lộ bí mật này ra.

 - Còn cấp bậc của Tinh Hà Trùy như thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Nếu như là pháp bảo, thì tuyệt đối là pháp bảo đỉnh cấp. Mà hiện tại xem ra, Tinh Hà Trùy chính là tiên khí trong truyền thuyết, thậm chí là tiên bảo. Bằng không sẽ không khiến nhiều người truy lùng như vậy. Vô luận là ai bán rẻ Song Tử Tông, Lam Tranh ta mà biết, thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đó.

 - Sư phụ, nhắc tới chuyện này con lại nhớ tới một chuyện. Mấy tháng trước, lúc môn phái của chúng ta còn chưa bị công kích. Trên điện ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ Trúc Bình Sơn đã treo hai năm ở đó có người tiếp nhận. Nhiệm vụ này có độ nguy hiểm cao, nhưng thù lao lại ít, còn tốn thời gian nữa, cho nên mới để lâu rồi không có ai tiếp nhận. Nhưng lúc môn phái của chúng ta sắp bị tập kích, nhiệm vụ đó lại bị lấy đi. Liệu có phải là do hai người bọn họ?

 Cô gái mặc áo xanh càng nói, càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng.

 Nếu không phải sư phụ nói tới Tinh Hà Trùy, cô ta cũng không nhớ ra. Lúc đó cô ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, hiện tại mới thấy là quỷ dị.

 Mỹ phụ trung niên nghe đệ tử nói như vậy, lông mày nhíu lại, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Bà ta vội vàng hỏi:

 - Nhiệm vụ Trúc Bình Sơn đó do hai người nào tiếp nhận?

 Nhiệm vụ Trúc Bình Sơn là một trong số ít nhiệm vụ không có ai quan tâm. Bởi vì phần thưởng của nó vừa ít, độ nguy hiểm lại cao. Nếu như thêm vài năm, mà không có ai tiếp nhận, thì nhiệm vụ này sẽ tự động biến mất.

 Không ngờ nhiệm vụ này lại có người tiếp nhận. Quả thật là không bình thường.

 - Là Tôn Cương sư huynh và Như Hương sư tỷ.

 Cô gái mặc áo xanh trrar lời. Nếu không phải vì cảm thấy kỳ quái thì cô ta không để ý rồi.

 - Là bọn chúng, chính là bọn chúng. Không ngờ sư môn lại nuôi hai con hổ sói trong nhà. Ta thật hận.

 Mỹ phụ trung niên nghĩ tới sư môn bị diệt, lại nghĩ tới việc không còn gặp lại trượng phu, bà ta liền phun một ngụm máu tươi.

 - Sư phụ…

 - Sư nương…

 Một lúc sau, mấy người mới rời đi nơi này.

 “Song Tử Tông? Tinh Hà Trùy?”

 Mỹ phụ trung niên vừa mới dẫn theo đệ tử rời đi, thì xuất hiện một người nam tử mặc áo màu tím. Người này lẩm bẩm hai câu rồi lại biến mất.

 Núi Tử Vân, Hạt Nguyên Tinh.

 Dãy núi Tử Vân kéo dài mấy nghìn dặm. Là nơi có địa thế cao và hùng tráng, linh khí nồng đậm đến mức từ xa cũng có thể nhìn thấy. Quả thực giống như tiên cảnh vậy. Nếu có thể ở núi Tử Vân tu luyện, thì tốc độ một ngày bằng vài ngày ở bên ngoài.

 Mà linh khí ở chủ mạch Tử Vân Phong của núi Tử Vân càng sung túc hơn. Đây là một trong những ngọn núi nổi danh của Hạt Nguyên Tinh.

 Tử Vân Điện xây dựng trên Tử Vân Phong.

 Tuy nhiên hiện tại, trong Tử Vân Điện, một luồng sát khí tràn ngập nơi đây. Ngồi cao nhất trong Tử Vân Điện là một nam tử mặc áo đạo bào màu tím, sắc mặt rất âm trầm. Ông ta chính là điện chủ của Tử Vân Điện, Lý Dương.

 - Đã lâu như vậy rồi mà việc của trưởng lão Lý Ứng vẫn không có tiến triển gì. Lẽ nào Tử Vân Điện của chúng ta đã xuống dốc như vậy?

 Thanh âm của Lý Dương không lớn, nhưng tràn đầy phẫn nộ.

 Những người trong đại điện đều im lặng như tờ. Tử Vân Điện mặc dù có ba vị điện chủ, nhưng trên cơ bản đều là do điện chủ Lý Dương một tay che trời. Trưởng lão Lý Ứng bị giết chính là em trai ruột của Lý Dương. Cho nên ông ta mới tức giận như vậy.

 - Đại điện chủ, Đinh sư thúc đã trở lại, ngài ấy nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

 Một người của Tử Vân Điện vội vàng đi vào báo tin.

 - Vào đi.

 Lý Dương nói xong liền nhắm mắt lại. Đã lâu như vậy rồi, rõ ràng vẫn không tra được tin tức gì. Một ít tin tức lấy được thì toàn là tin tức vô dụng.

 Một người mặc áo tím vội vàng đi vào. Trang phục của y khác với Lý Dương là đạo bào của y có thêu năm bông hoa màu tím. Còn của Lý Dương là chín bông. Hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn nhiều.

 - Đinh Binh, ông có tin tức gì à?

 Lý Dương mở mắt, thản nhiên hỏi.

 - Điện chủ, tôi khẳng định người giết Lý trưởng lão ở Địa Cầu đã từng đi qua Úy Tinh.

 Đinh Binh vừa nói vậy đã khiến cho những người ở đây đều cảm thấy hứng thú. Không ngờ lại tra ra hung thủ đã từng đi qua Úy Tinh, đây đã là một thành tích không tồi rồi.

 Đinh Binh không hoang mang, nói tiếp:

 - Ban đầu ở Kỷ Minh Tinh, chúng tôi điều tra ra được mấy người trưởng lão Lý Ưng đi tới Thiên Ngõa Tinh. Nhưng chúng tôi tới đó lại không phát hiện ra tung tích gì của trưởng lão Lý Ứng. Điều này chứng tỏ mấy người trưởng lão Lý Ứng đã thay đổi hành trình, tới một hành tinh khác.

 - Trước khi chết, linh phù bổn mạng của trưởng lão Lý Ứng đã truyền về tin tức, ông ta đang ở Địa Cầu. Hơn nữa trưởng lão Lý Ứng còn bị chết bởi Thiên Diễm. Nhưng lúc ở Kỷ Minh Tinh, chúng tôi lại không tìm được vị trí cụ thể của Địa Cầu. Tuy nhiên, mấy ngày trước trên Hóa Minh Tinh, chúng tôi thấy có ghi chép nói về một người nam tử trẻ tuổi bay qua Kỷ Minh Tinh. Hắn sử dụng một pháp bảo có tốc độ rất khủng khiếp.

 - Có thể khẳng định, trên Hạt Nguyên Tinh của chúng ta không có một pháp bảo nào có tốc độ so sánh được với nó. Mà tới hôm nay tôi khẳng định 80 % rằng người đó sử dụng pháp bảo Tinh Hà Trùy. Mà người đó lấy được Tinh Hà Trùy từ Song Tử Tông ở Úy Tinh. Về sau tông môn đó vì Tinh Hà Trùy mà bị diệt môn. Mà cây trùy đã nằm trong tay của người kia.

 - Điều này chứng tỏ hắn rất có thể là tu sĩ của Úy Tinh, hoặc là hắn đi tới Úy Tinh và tìm được Tinh Hà Trùy. Theo như lời của người trong Song Tử Tông, Tinh Hà Trùy có thể là tiên khí. Một tiên khí xuất hiện, nhất định là chuyện lớn. Chỉ cần chúng ta tới Úy Tinh điều tra, là có thể tra ra người kia.

 - Một người có Tinh Hà Trùy, lại có thể sử dụng Thiên Diễm, thì không phải là hạng người vô danh. Dù chúng ta không tìm được vị trí của Địa Cầu, nhưng tìm Úy Tinh thì rất đơn giản. Tử Vân Điện của chúng ta có thể thông qua truyền tống trận để tới đó.

 Đinh Binh nói xong, những người ở đây đều hít vào một hơi. Bọn họ không quan tâm tới người kia lợi hại bao nhiêu, mà là việc tiên khí xuất hiện ở Úy Tinh. Tiên khí một khi xuất hiện, sẽ dẫn tới toàn bộ hành tinh Tu Chân tranh đoạt.

 - Có đúng là tiên khí hay không?

 Nhị Điện Chủ ngồi bên cạnh Lý Dương không nhịn được hỏi.

 - Không sai được. Dựa theo những lời của nhóm người mới tới Hạt Nguyên Tinh kia, thì đó chắc chắn là tiên khí.

 Lý Binh khẳng định nói.

 - Mấy người đó đâu rồi?

 Lý Dương trầm giọng hỏi. Việc báo thù cho đệ đệ là quan trọng, nhưng việc tìm tiên khí còn quan trọng hơn. Một khi có tiên khí trong tay, thì Tử Vân Điện sẽ phát triển vượt bậc.

 - Theo như lời bọn họ thì bọn họ muốn tới nương tựa Thiên Phong Tông.

 Đinh Binh lập tức trả lời. Trong mắt của Tử Vân Điện, thì Thiên Phong Tông chỉ là một tông môn tầm thường mà thôi.

 - Đại ca, đệ muốn tới Úy Tinh thăm dò một chuyến. Tìm kiếm tung tích hung thủ, đồng thời xác nhận việc tồn tại tiên khí.

 Nhị điện chủ ôm quyền nói.

 Lý Dương gật đầu:

 - Lão Nhị đích thân tới đó cũng tốt. Đồng thời phái người tới Thiên Phong Tông bắt mấy người kia về đây. Ta muốn cẩn thận hỏi thăm.

 ………

 Mỹ phụ trung niên dẫn theo đệ tử vừa rời đi không xa, bỗng nhiên bà ta dừng lại.

 - Sao vậy sư phụ?

 Mông Văn lập tức hỏi.

 Mỹ phụ trung niên không trả lời, mà nhíu mày, vung tay vẽ một cái hình trong không trung. Ở trong hình thình lình xuất hiện một người nam tử mặc áo tím đừng ở chỗ bọn họ vừa rời đi.

 Mỹ phụ trung niên thở dài:

 - Chuyện này nên trách ta. Bởi vì nhất thời tâm thần bất định, khiến người khác nghe lén. Chúng ta phải thay đổi địa phương thôi.

 - Làm sao bây giờ?

 Vũ Đình vội vàng hỏi.

 - Không thể tới Thiên Phong Tông nữa rồi.

 Đại sư huynh Hoa Thường nói.

 - Tại sao.

 Thiếu niên thắc mắc.

 - Qua bộ quần áo mà nam tử kia mặc, thì y nhất định là người của Tử Vân Điện. Nếu Tử Vân Điện biết mấy người chúng ta có tin tức của tiên khí, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định là truy bắt chúng ta rồi. Chỉ sợ chân trước của chúng ta vừa tới Thiên Phong Tông, thì chân sau bọn họ đã tới.

 - Đối với Tử Vân Điện mà nói, Thiên Phong Tông chỉ như con kiến hôi mà thôi. Chỉ sợ bọn họ còn chưa mở miệng, Thiên Phong Tông đã đuổi chúng ta ra ngoài rồi.

 Hoa Thường tỉnh táo nói.

 Mỹ phụ trung niên có chút chán nản nói:

 - Hoa Thường nói không sai. Chúng ta đổi địa phương thôi. Đi càng xa càng tốt.

 Nhưng thiếu niên kia vẫn hỏi:

 - Nếu người nọ đã nghe chúng ta nói, thì y phải biết Tinh Hà Trùy không còn trong tay chúng ta. Vì sao còn tới bắt nữa?

 Hoa Thường cười nhạt:

 - Chính vì y biết Tinh Hà Trùy không ở trong tay chúng ta mới muốn bắt chúng ta. Bọn chúng khẳng định muốn hỏi nơi tìm ra được Tinh Hà Trùy. Nói như nói nơi xuất hiện Tinh Hà Trùy không có vật khác, đệ có tin không?

 - Cho nên cho dù chúng ta nói gì đi chăng nữa, Tử Vân Điện đều không tin tưởng. Cuối cùng nói không chừng là bức cung. Cho nên phải nghe lời sư nương, chạy càng xa càng tốt.

 Mỹ phụ trung niên gật đầu nói:

 - Chúng ta thay đổi phương hướng, đi về phía tây.

 Mỹ phụ trung niên nói xong, liền lấy một pháp bảo hình cối xay, mấy người đi lên pháp bảo. Trong nháy mắt pháp bảo mang bọn họ rời đi.

 - Vũ Đình, em cứ nghịch cây thảo dược đó làm gì vậy? Còn bao bọc cẩn thận như vậy nữa?

 Cô gái mặc áo xanh nhìn tiểu sư muội cứ lật qua lật lại một cây linh thảo đã khô héo, liền hiếu kỳ hỏi.

 - Điệp tỷ, đây là cây Địa Lan, hay còn gọi là cây Ngũ Dạ. Cây này là của anh rể cho em. Ngày đó…

 Vũ Đình nhớ lại cảnh lúc còn ở núi tuyết Misimi ở rừng rậm Amazon.

 Cô gái mặc áo xanh thở dài, nhìn Vũ Đình đang đắm chím trong hồi ức, bỗng nhiên nói:

 - Vũ Đình, em kể chuyện về anh rể của em cho chị nghe được không?

## 537. Chương 443: Nam Tử Áo Đỏ

Với tốc độ của Lâm Vân, hắn chỉ cần mất mười mấy giây là tới nơi mà Ly Vô Biên cầu viện. Vừa tới, ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên lạnh lẽo.

 Ly Vô Biên bị trọng thương, mà bốn tu sĩ Kết Đan chỉ còn một hơi. Bốn người này đang bị một người dùng chân dẵm xuống mặt đất, giống như mấy con cá chờ chết vậy. Ly Vô Biên thì không ngừng nhổ ra máu tươi.

 - Ha ha, vài con kiến hôi Kết Đan Kỳ cũng dám diễu võ dương oai. Hiện tại ta không muốn giết các ngươi bởi vì ta muốn biết chủ tử đằng sau của các ngươi là ai, mà kiêu ngạo như vậy?

 Một tên nam tử mặc áo màu đỏ cười to, nhưng đôi mắt đã nhìn về phía Lâm Vân.

 Lâm Vân hơi nhíu lông mày. Không ngờ ở Thiên Hồng lại có cao thủ như vậy. Tu vị của người này rõ ràng không thua kém tu sĩ Đại Thừa ở Úy Tinh kia. Thậm chí, nhìn bề ngoài có vẻ hung hãn hơn.

 - Ngươi chính là người đứng sau lưng tất cả?

 Tên nam tử khinh thường nhình Lâm Vân, hỏi.

 Lâm Vân không trả lời, mà nâng Phệ Hồn Thương lên rồi bắn môt phát. Tiếng không gian bị nghiền nát đã lấn áp giọng nói của tên kia. Cả không gian xung quanh như bị thiêu đốt vậy.

 Ánh mắt của tên nam tử ngưng tụ. Y lùi về sau mấy mét, rồi lấy một cái rìu cực lớn ra:

 - Không sai, có ý tứ. Ta đã xem thường ngươi rồi.

 Lâm Vân mặc kệ y, vung tay ném bốn tu sĩ Kết Đan và Ly Vô Biên ra đằng sau. Đồng thời vứt vào miệng họ năm viên đan dược:

 - Các ngươi chữa thương đi, việc ở đây giao cho ta.

 Tên nam tử nhìn động tác trôi chảy của Lâm Vân, cũng không lên tiếng, chỉ cầm cái rìu lớn, lạnh lùng nhìn hắn.

 - Bọn họ đã mạo phạm ngươi à?

 Lâm Vân cũng lạnh lùng nhìn y.

 - Không.

 Tên nam tử bình thản trả lời.

 - Vậy tại sao ngươi đánh trọng thương bọn họ?

 Lâm Vân không tin một nước nhỏ như Minh Việt Quốc có thể mời được cao thủ như vậy?

 - Lão tử ngứa mắt thì đánh thôi. Không phục thì lên đây.

 Tên nam tử mặc áo đỏ giống như rất sốt ruột muốn đánh nhau với Lâm Vân vậy.

 - Thích đánh thì ta chiều. Tuy nhiên ta muốn biết ngươi ngứa mắt bọn họ ở chỗ nào. Với thân thủ của các hạ, chắc không phải là người của đại lục Thiên Hồng. Vậy thì các hạ quan tâm chuyện ở đây làm gì?

 Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn đã không thể buông tha cho tên này.

 Nhưng Lâm Vân lại không hiểu mục đích của y là gì.

 - Đừng nói nhảm nhiều, đỡ một rìu của ta.

 Cái rìu cực lớn mang theo khí tức xoáy ốc điên cuồng đánh về phía Lâm Vân.

 Lâm Vân nhìn thành trì xung quanh. Hắn biết nếu đánh nhau ở đây, nói không chừng sẽ san bằng cả thành trì này. Cho nên không đáp trả, mà bay lên không trung, thoáng cái đã biến mất.

 Tên nam tử thấy Lâm Vân biến mất, thì hừ lạnh một tiếng. Không chút do dự cầm theo cái rìu đuổi theo.

 - Muốn chạy sao? Lão tử đã vừa ý đối thủ, thì có chạy đằng giời.

 Tốc độ của tên nam tử rõ ràng không chậm hơn Lâm Vân.

 Lâm Vân bay ra ngoài không gian thì dừng lại, rồi phóng Phệ Hồn Thương đánh về tên nam tử. Tên nam tử cũng phóng rìu lớn nghênh chiến. Một tiếng Ong ong vang lên. Cây rìu bay ngược trở về trong tay của tên nam tử.

 - Quả nhiên có cân lượng. Nhưng nếu ngươi chỉ có như vậy, thì hôm nay để mạng lại đây.

 Tuy nói như vậy, nhưng trong lòng tên nam tử âm thầm sợ hãi. Một rìu Khai Thiên Phủ của mình vậy mà cũng có người đánh trả trở về.

 Phải biết rằng tu vị của y đã là Hợp Thể điên hong, mà trời sinh dị bẩm, cho nên có thể nói là vô địch đồng cấp. Cho dù là tu sĩ Đại Thừa, cũng không có nhiều người là đối thủ của y. Không ngờ lại gặp phải một cường giả như vậy ở một hành tinh cấp thấp này.

 Lâm Vân không muốn dài dòng. Nếu tên này đã không chịu nói mục đích của y, vậy thì chiến thôi. Lâm Vân lại phóng Phệ Hồn Thương xông tới. Lần này Phệ Hồn Thương có mang theo Tinh Diễm, toàn lực đánh về phái tên nam tử.

 Một thương này còn uy lực hơn cả lần đánh lui tu sĩ Đại Thừa kia. Một thương này cũng khiến cho tâm thần của Lâm Vân chấn động. Cả tinh thần giống như bị cây thương mang đi theo vậy. Đồng thời Lâm Vân cũng lĩnh ngộ ra điều gì đó. Hắn biết rằng đây là một thương hoàn mỹ nhất từ trước tới nay. Một thương như thế, Lâm Vân không tin tên kia có thể đỡ được.

 Quả nhiên tên nam tử cũng cảm giác một khí thế đoạt hồn đoạt phách bao trùm lấy mình. Tên nam tử thầm kêu không tốt. Toàn thân của y giống nhƑi rất nhiều.

 Một tiếng răng rắc vang lên, thanh Khai Thiên Phủ cũng quay trở về. Nhưng trên Khai Thiên Phủ đã có một vết nứt. Khiến cho tên nam tử càng sợ hãi. Cũng may là một thương của Lâm Vân bị đẩy trở về.

 - Ngươi rốt cuộc là ai?

 Tên nam tử không còn vẻ coi thường nữa. Một thương của tên tu sĩ kia rõ ràng khiến y lôi ra hết lá bài tẩy. Quả thực là quá lợi hại. Nếu y không nhìn lầm, thì tu vị của người kia còn chưa tới Đại Thừa Kỳ, thậm chí còn thấp hơn cả mình. Nhưng vì sao hắn lại lợi hại như vậy?

 Phải biết rằng một thương vừa nãy của hắn, nếu đánh về phái bất kỳ tu sĩ Đại Thừa Kỳ nào, cũng không nhất định tránh khỏi. Từ khi nào xuất hiện tu sĩ nghịch thiên như vậy? Xem ra danh hiệu vô địch đồng cấp phải thuộc về người này mới đúng.

 Lâm Vân lạnh lùng cười:

 - Ta là ai, ngươi không cần phải quan tâm. Rõ ràng là ngươi tới gây sự với ta trước. Nếu hỏi thì phải lả ta hỏi mới đúng.

 Tuy nhiên, trong lòng Lâm Vân cũng không khỏi bội phục y. Pháp quyết Tuy Tinh sau khi được hẳn sửa chữa, sức chiến đấu đã đến mức kinh người. Tăng thêm những điều lĩnh ngộ gần đây, thực lực của hắn càng tăng thêm. Không ngờ đối diện với uy thế như vậy, người kia vẫn chặn được.

 Điều này chứng tỏ, trong vũ trụ bao la, cường giả nhiều như mây. Chỉ là mình không gặp phải mà thôi.

 Một thương này đã khiến Lâm Vân bị thương nhẹ. Nhưng tên nam tử kia cũng không hơn hắn là mấy.

 Cầm Phệ Hồn Thương, Lâm Vân định đánh tiếp. Cho dù tên này có lợi hại hơn đi chăng nữa, Lâm Vân cũng không muốn dễ dàng buông tha.

## 538. Chương 444: Loạn Vực Tinh Không

- Chờ chút.

 Tên nam tử thấy Lâm Vân định phóng thương ra tiếp, vội vàng ngăn lại. Trong lòng của y rất buồn bực. Cho tới bây giờ, toàn là người khác nói với mình như vậy. Không ngờ hôm nay mình lại nói với người khác. Y đã nhìn thấy sát khí ở trong mắt của Lâm Vân. Nếu tiếp tục đánh, thì không cần vài thương, mình nhất định sẽ bị mất mạng trong tay của tên tu sĩ vô danh kia.

 Y hiếu chiến, nhưng không có nghĩa là ngu ngốc. Chẳng ai muốn lao vào chỗ chết cả.

 - À, không phải ngươi muốn chiến sao? Giờ đổi ý rồi à?

 Lâm Vân lạnh lùng cười.

 - Ta không phải là đối thủ của ngươi, thì đánh đấm làm gì nữa?

 Tên nam tử bất đắc dĩ nói.

 - Ngươi không đánh, nhưng ta vẫn muốn đánh.

 Lâm Vân quyết định lưu người này lại. Một khi để y rời đi, nói không chừng y sẽ dẫn theo người tới để báo thù.

 Một mình người này đã đủ đối phó với mình một lúc. Nếu y dẫn theo người, thì đại lục Thiên Hồng làm sao tránh khỏi nạn diệt vong.

 - Tôi chỉ muốn luận bàn mà thôi, chứ không có ác ý gì. Lúc tôi đi ngang qua đại lục Thiên Hồng thì nhìn thấy vài tên tu sĩ đang khi dễ quân đội người phàm. Cho nên tôi mới bất bình. Tôi vốn định khuyên bọn họ dừng tay, tuy nhiên khi nghe bọn họ kể chuyện, tôi mới không giết bọn họ.

 - Nhưng lại nghe bọn họ nói có người còn lợi hại hơn cả tôi cho nên tôi không phục, muốn dẫn cậu tới để thử sức xem thế nào. Bởi tôi vốn không tin tưởng có tu sĩ còn lợi hại hơn cả tôi. Không ngờ những tu sĩ cấp thấp kia lại nói đúng, cậu quả thật lợi hại hơn tôi.

 - Tôi biết cậu muốn giết tôi diệt khẩu. Nhưng thứ nhất, tôi sẽ không vì chuyện này mà mang thù. Thứ hai, cho dù cậu giết tôi diệt khẩu cũng vô dụng. Bởi vì tôi đi đâu, cha tôi đều biết. Nếu tôi chết, thì toàn bộ thế giới Tu Chân sẽ truy nã cậu. Tuy có thể cậu không sợ, nhưng đại lục Thiên Hồng sẽ bị liên lụy.

 Tên nam tử rất chân thành nhìn Lâm Vân, nói.

 Lâm Vân sững sờ. Tên này biết đây là đại lục Thiên Hồng, chứng tỏ đây không phải lần đầu tiên y tới. Mặc dù mình không sợ bị truy nã, nhưng y nói cũng không sai. Một mình làm sao có thể bảo vệ cả một hành tinh được.

 Thấy Lâm Vân chịu thu hồi cây thương, nam tử áo đỏ mới thầm thở phào một cái. Trong lòng tự nhủ, tên Lâm Vân này thật biến thái. Nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nói:

 - Sở dĩ tôi biết về đại lục Thiên Hồng là vì cứ cách một trăm năm tôi lại tới Loạn Vực Tinh Không để tập luyện.

 - Trong số đó có hành tinh Thiên Hồng. Lúc tôi đang định kết thúc buổi tập luyện rời đi thì thấy các tu sĩ lại đối phó với quân đội người phàm, nên cảm thấy hơi bất công mà can thiệp. Về sau do thủ hạ của cậu nói rằng có người lợi hại hơn tôi, nên mới khơi dậy lòng hiếu thắng của tôi.

 Lâm Vân nghe vậy, thầm nhủ tên tên này không thành thực. Nhưng không vạch trần ra mà hừ lạnh một tiếng:

 - Ngươi đi xa như vậy là để tập luyện, nhưng sao chưa xong mà đã trở về rồi? Mà Loạn Vực Tinh Không là nơi nào?

 Nam tử áo đỏ cười khổ một tiếng:

 - Khó trách các hạ hoài nghi tôi. Tôi vốn chính là thiếu chủ của Ma Cốc Tông thuộc Hạt Nguyên Tinh. Tôi tới Loạn Vực Tinh Không là để tập luyện. Loạn Vực Tinh Không có chín tầng. Ở Hạt Nguyên Tinh tôi đứng trong hàng ngũ một trăm tu sĩ đứng đầu, nhưng tôi chỉ lên được tới tầng năm mà thôi. Cho dù là những tu sĩ của năm hành tinh Tu Chân lớn nhất cũng chỉ lên được tầng bảy của Loạn Vực Tinh Không.

 - Đi vào tầng sáu đã được coi là hiếm có rồi. Nghe nói có một đệ tử của Tịch Mịch Cốc đã lên được tầng thứ tám. Tuy nhiên lại không nghe thấy tin tức trở về của y. Phỏng chừng là y đã chết ở trong đó.

 - Loạn Vực Tinh Không có vô số yêu thú, linh thú, linh thảo, kỳ trân dị bảo. Là nơi rất tốt để các tu sĩ tập luyện. Tuy nhiên, tỷ lệ tử vong ở nơi đó cũng rất cao. Cho dù là đệ tử của Tịch Mịch Cốc đi vào đó, thì cũng chỉ có hai phần ba là có thể đi ra. Đừng nói tới các môn phái khác.

 - Tôi thấy tu vị của huynh đài cao như vậy, nếu như vào đó tu luyện vài năm, nhất định là lên được tới tầng sáu.

 Lâm Vân thật không ngờ trong vũ trụ lại có một chỗ dành cho tu sĩ tu luyện như vậy. Trong lòng hắn hơi hưng phấn. Tu vị của hắn sở dĩ cao hơn cùng cấp, là bởi vì hắn tu tinh. Quan trong hơn là hắn được cơ duyên trùng hợp sửa đổi được công pháp. Có thể nói, ngoại trừ hắn ra, cả vũ trụ đều không có người nào biết pháp quyết mà hắn tu luyện.

 Tăng thêm Thiên Diễm nên mới có thành tích như ngày hôm nay. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn lại không đủ. Mà đối thủ ở Địa Cầu thì toàn là đối thủ cấp thấp. Bản lĩnh của tên Tân Nhai này không tồi, rõ ràng có thể xếp vào trong một trăm người giỏi nhất của Hạt Nguyên Tinh.

 Điều này cũng chứng tỏ Hạt Nguyên Tinh có rất nhiều cường giả, Úy tinh và Khôn Truân Giới không thể nào so sánh được. Nhưng Tịch Mịch Cốc mà y nhắc tới là nơi nào nhỉ? Còn một thương vừa nãy, Lâm Vân biết là do ngẫu nhiên. Để cho lại phát ra một thương như vậy, thì rất khó.

 Nếu như tên Tân Nhai dùng kim phù Cửu Long và cái rìu toàn lực chiến đấu với hắn. Cho dù cuối cùng hắn có thể thắng lợi, nhưng khẳng định phải trả một cái giá rất lớn.

 Xem ra, nên tới Loạn Vực Tinh Không một chuyến. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Vân trở nên hòa hoãn, gật đầu nói:

 - Ngươi đã tới Loạn Vực Tinh Không để tập luyện, nhưng vì sao lại về sớm như vậy?

 Tân Nhai bất đắc dĩ nói:

 - Thực ra cũng không phải là bí mật gì. Tôi vừa nhận được tin tức, tiên khí Tinh Hà Trùy đang ở Úy Tinh. Cho nên chẳng những lưỡng tông tam điện của Hạt Nguyên Tinh đều tới Úy Tinh, mà ngay cả Tịch Mịch Cốc cũng không chịu bỏ qua.

 - Ma Cốc Tông của chúng tôi vì đảm bảo trong việc tranh đoạt, nên đã thông báo toàn bộ các tu sĩ từ Hóa Thần trở lên ở ngoài đều phải trở về. Tôi cũng nhận được tin tức, nên mới vội vàng quay về như thế. Mà truyền tống trận ở Loạn Vực Tinh Không chưa đến thời điểm mở, nên tôi đành phải bay về.

 - Nghe nói Tinh Hà Trùy đã bị cướp đi. Nhưng nói không chừng chỗ phát hiện ra Tinh Hà Trùy còn có các tiên khí khác. Chẳng những các môn phái mạnh của năm thiên hà lớn nhất, mà ngay cả những lão quái vật bế quan nhiều năm cũng đều đi tới đó. Lần này quả thực là náo nhiệt.

 Lâm Vân sững sờ, hóa ra là vì Tinh Hà Trùy. Xem ra còn chưa ai biết Tinh Hà Trùy trên người của mình. Nếu như bị người biết, kể cả Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và Tinh Thần Châu, thì không phải cả thế giới Tu Chân đều tìm mình liều mạng sao?

 Tuy nhiên hắn sẽ ngốc đến nỗi chủ động nói ra. Biết chuyện mình có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ chỉ có lão tổ Côn Luân Ứng Hư Tử mà thôi. Tên Ứng Hư Tử mới chỉ có tu vị Nguyên Anh, giữ lại người này đúng là một mầm tai họa.

 Mặc dù biết lão tổ Côn Luân cũng không dám tùy tiện nói ra bên ngoài. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vẫn nên đi tới Khôn Truân Giới rồi tìm biện pháp gì khống chế Ứng Hư Tử mới được.

## 539. Chương 445: Hạt Nguyên Tinh

Lâm Vân bình tĩnh hỏi:

 - Lưỡng tông tam điện là ý gì vậy?

 Tân Nhai biết Lâm Vân nhất định sẽ hỏi như vậy. Từ lúc nói chuyện với Lâm Vân, y liền biết hắn không thuộc năm thiên hà lớn. Bằng không thì hắn đã biết Loạn Vực Tinh Không và Lưỡng tông tam điện rồi. Nên Tân Nhai liền trả lời:

 - Chính là Thần Tông, Ma Cốc Tông, Thiên Trì Điện, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện của Hạt Nguyên Tinh. Tôi là người của Ma Cốc Tông.

 Lâm Vân nghe thấy vậy, hơi nhíu mày:

 - Tử Vân Điện?

 - Đạo hữu từng nghe nói về Tử Vân Điện à?

 Tân Nhai thắc mắc hỏi.

 Lâm Vân cười nhạt một tiếng:

 - Chỉ là nghe thấy cái tên hơi kỳ quái mà thôi.

 Tân Nhai biết Lâm Vân không nói thật, nhưng không vạch trần:

 - Tử Vân Điện có thể coi là tông môn ít nổi bật nhất trong Lưỡng tông tam điện.

 Tân Nhai thấy Lâm Vân từ chối cho ý kiến, tiếp tục nói:

 - Việc phát hiện ra Tinh Hà Trùy lần này là công lao của Tử Vân Điện.

 - À?

 Lâm Vân hơi ngạc nhiên. Tử Vân Điện ở Hạt Nguyên Tinh, mà Tinh Hà Trùy ở tận Úy Tinh. Mà cho dù là người ở Úy Tinh cũng không biết Tinh Hà Trùy là tiên khí. Cho dù có người biết cũng không nên nói khắp nơi ra như vậy. Nhưng vì sao Tử Vân Điện lại biết? Thời gian mình lấy Tinh Hà Trùy cũng chỉ có mấy tháng mà thôi.

 Tân Nhai thấy Lâm Vân khó hiểu, liền giải thích:

 - Tinh Hà Trùy vốn do Song Tử Tông tìm thấy đầu tiên. Cuối cùng vì nó mà Song Tử Tông bị diệt môn. Còn vài người chạy thoát khỏi Song Tử Tông đã chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh. Nhưng không ngờ bọn họ vừa mới tới thì bị người của Tử Vân Điện phát hiện.

 - Nghe nói Tử Vân Điện đã tới Thiên Phong Tông là để bắt mấy người này. Nhưng bọn họ coi như là giảo hoạt, không đi tới Thiên Phong Tông. Tuy nhiên, đối mặt với sự truy lùng của Thiên Phong Tông như vậy, tôi đoán chừng bọn họ cũng chạy không lâu. Cuối cùng vẫn sẽ bị bắt mà thôi.

 “Vài người chạy thoát khỏi Song Tử Tông?”

 Lâm Vân cả kinh, chẳng lẽ là Mông Văn và Vũ Đình? Lâm Vân biết hai người đó đầu nhập vào Song Tử Tông. Lúc Song Tử Tông bị diệt môn, Lâm Vân cũng muốn đi tìm hai người. Nhưng một là vì Úy Tinh quá lớn, rất khó tìm ra hai người. Thứ hai là hắn sốt ruột việc của Thanh Thanh, nên mới tạm thời để đó.

 Không biết mấy người chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh, có Mông Văn và Vũ Đình hay không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân hỏi:

 - Những người chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh là những ai?

 - Nghe nói có bốn nữ, hai nam. Năm người đệ tử và một vị sư phụ. Có một cô gái thì luôn một mực nói sẽ nhờ anh rể của cô ta báo thù. Có lẽ anh rể của cô ta cũng thuộc môn phái lớn nào đó.

 Tân Nhai nói những tin tức mà mình nhận được cho Lâm Vân. Dù sao chuyện này đã bị lộ ra ngoài, cả Hạt Nguyên Tinh đều biết hết rồi.

 Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Hắn đã khẳng định trong mấy người đó có Vũ Đình và Mông Văn. Ít nhất là có Vũ Đình trong đó. Lại là Tử Vân Điện, xem ra ân oán giữa mình và chỗ đó khó mà xóa bỏ được.

 Thấy ánh mắt của Lâm Vân đáng sợ như vậy, Tân Nhai không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng y không hề sợ hãi. Bởi vì y biết cho dù Lâm Vân có dùng toàn lực ra tay, cũng không phải hai ba chiêu là giải quyết được mình. Huống hồ y tin rằng Lâm Vân không phải muốn ra tay, mà là đang nghĩ tới việc khác.

 - Nếu đạo hữu không chê, có thể đi cùng tới Úy Tinh, nói không chừng chúng ta ại gặp được kỳ ngộ nào đó. Xong việc thì cậu có thể tới Ma Cốc Tông của tôi chơi.

 Tân Nhai cười nói.

 Thông qua buổi nói chuyện này, Lâm Vân biết Tân Nhai không phải là hạng người xảo trá. Nên cũng cười trả lời:

 - Tôi tên là Lâm Vân, được làm quen với huynh đài, tôi rất cao hứng. Chắc chắn tôi sẽ tới Ma Cốc Tông làm khách. Nhưng hiện tại tôi còn có vài việc phải giải quyết ở đại lục Thiên Hồng. Một khi làm xong chuyện ở đây, tôi nhất định sẽ tới Hạt Nguyên Tinh.

 Tân Nhai thấy Lâm Vân nói ra tên của hắn, cũng rất cao hứng. Dù y không hiểu một tu sĩ cấp cao như vậy còn quan tâm thế tục làm gì. Nhưng y không có hỏi nhiều. Chỉ lấy một viên ngọc truyền tin đưa cho Lâm Vân:

 - Đây là ngọc truyền tin của tôi. Lúc tới Hạt Nguyên Tinh, phải nhớ tới chỗ tôi chơi đó. Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt.

 Nói xong, Tân Nhai lấy một pháp bảo hình phi thuyền, đi lên đó, rồi trong nháy mắt biến mất không thấy.

 Lâm Vân nhìn Tân Nhai rời đi, âm thầm nói:

 “Tử Vân Điện, để xem các ngươi có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo như vậy, dám liên tục đắc tội tới lão tử.”

 Lúc Lâm Vân trở lại kinh thành của Minh Việt Quốc, thì mấy người Ly Vô Biên đã trị thương xong. Dù bọn họ bị thương không nhẹ, nhưng đan dược mà Lâm Vân cho bọn họ toàn là đan dược cực phẩm. Mỗi một viên đều có giá trị liên thành. Hơn nữa Tân Nhai không có hạ tử thủ, cho nên khôi phục rất nhanh.

 Ly Vô Biên thấy Lâm Vân đã trở về, liền đi tới phía trước ân cần hỏi thăm. Lâm Vân gật đầu nói:

 - Mọi người làm không tồi. Mấy thứ này coi như là ban tặng cho mọi người. Hiện tại tôi muốn rời đi đại lục Thiên Hồng. Sau khi trở về, còn có nhiều chỗ tốt hơn cho mấy người. Nhưng nhớ là phải làm tốt chuyện ở đây.

 Nói xong, Lâm Vân ném năm pháp bảo ra ngoài.

 Bốn tu sĩ Kết Đan và Ly Vô Biên cầm pháp bảo trong tay, đều ngây người. Lâm Vân tùy tiện lấy ra đều là cổ bảo có uy lực vô cùng. Là những thứ mà cả đời bọn họ cũng không có được. Năm người tranh thủ thời gian hứa hẹn làm tốt việc Lâm Vân giao phó.

 - Vân ca, anh trở về nhanh vậy.

 Khi Lâm Vân trở lại Thanh phủ, thì Thanh Thanh vừa lúc tỉnh dậy. Nàng thấy Lâm Vân mới đi ra ngoài vài tiếng liền trở lại, không khỏi vui mừng.

 - Thanh nhi, anh phải xa ra một chuyến. Anh định dẫn theo em đi, nhưng lại sợ nguy hiểm. Tuy nhiên em không cần phải lo lắng. Anh sẽ trở về nhanh thôi.

 Lâm Vân cũng muốn dẫn theo Thanh Thanh đi. Nhưng còn Đặng Thư Cần ở đây, nên đành phải để lại Thanh Thanh ở lại chiếu cố.

 - A, anh lại muốn đi à?

 Trong mắt của Thanh Thanh lộ ra vẻ không nỡ.

 - Anh sẽ trở về nhanh thôi. Hơn nữa, em luôn ở bên cạnh anh mà.

 Lâm Vân lấy cây Hồng Liên ra, tràn đầy nhu tình nói.

 Thanh Thanh nhìn thấy cây Hồng Liên, vành mắt liền đỏ, nắm chặt tay của Lâm Vân, nhất thời không nói lên lời.

 - Thanh nhi, những năm nay khổ cho em rồi. Anh đoán mỗi năm em lại tới núi Tằm Mi để trồng Hồng Liên phải không?

 Lâm Vân vuốt ve mái tóc của nàng hỏi.

 - Vâng, nếu không có Hồng Liên, thì em không thể kiên trì được nhiều năm như vậy. Mỗi lần khi nhớ tới anh, em lại tới đó ngắm nhìn Hồng Liên. Nhìn nó, em lại nhớ tới khuôn mặt của anh. Cuối cùng ông trời đã cho anh trở về bên em. Hiện tại em đã thấy rất mỹ mãn rồi.

 Thanh Thanh nói xong, tựa vào lòng của Lâm Vân.

 Hai người ôm nhau một lúc lâu, mãi đến khi người Thanh phủ gọi hai người ra ăn cơm. Lâm Vân và Thanh Thanh nhìn nhau cười, nhưng không đi ra ngoài. Lai lịch của Lâm Vân, mọi người trong Thanh phủ đều biết, cộng thêm hắn vốn là chồng chưa cưới của Thanh Thanh, nên không ai nói gì.

 - Vân ca, đi ra ngoài anh nên cẩn thận một chút, rồi trở về sớm với em. Em biết hiện tai anh rất có bản lĩnh. Nhưng trong vũ trụ bao la có vô số cường giả, cho nên anh phải chú ý đây. Em sẽ luôn nhớ tơi anh.

 Mấy năm mới được gặp lại, Thanh Thanh đã không còn vẻ rụt rè nữa. Được gặp lại hắn là nàng hạnh phúc rồi.

 Lâm Vân mỉm cười nói:

 - Anh sẽ bảo Tiểu Tinh bảo vệ em.

 - Tiểu Tinh?

 Thanh Thanh ngạc nhiên.

 Lâm Vân giơ tay lên, Tiểu Tinh đang tu luyện trong Sơn Hà Đồ thì bị Lâm Vân kéo ra ngoài. Trải qua một thời gian dài tu luyện, bộ lông của Tiểu Tinh càng trở nên vàng óng ả. Lâm Vân vẫn không biết Tiểu Tinh có sở trưởng gì, nhưng nó tuyệt đối là một ngoại tộc.

 Linh khí ở bên trong Hỗn Độn Sơn Hà Đồ rất phong phú, cộng thêm Lâm Vân không ngừng cung cấp đan dược, Tiểu Tinh đã trở thành một yêu thú cấp năm sơ kỳ. Tương đương với tu vị Kết Đan của nhân loại.

 Bị Lâm Vân kéo ra khỏi Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, Tiểu Tinh rất là bất mãn rống lên một tiếng. Lâm Vân vỗ đầu nó nói:

 - Ở đây bảo vệ cho chủ nhân, lúc ta trở về cho ngươi thêm nhiều thứ tốt.

 - A, một chú chó thật xinh đẹp.

 Thanh Thanh vừa thấy Tiểu Tinh liền yêu thích. Lâm Vân thì dở khóc dở cười nói:

 - Nó không thuộc loài chó đâu. Tuy nhìn bề ngoài dễ thương như vậy, nhưng thực lực của nó đã tương đương với ma thú cấp năm rồi.

 Thanh Thanh nghe vậy liền hoảng sợ, có chút không tin tưởng.

 Lâm Vân trừng Tiểu Tinh một cái:

 - Sau này muốn ăn đan dược thì hỏi chủ nhân mới của ngươi.

 Dù Tiểu Tinh bất mãn, nhưng thấy vẻ mặt từ ái của Thanh Thanh, liền không nghĩ ngợi nữa, thoáng cái nhảy vào trong lòng của Thanh Thanh. Đồng thời quăng một ánh mắt khinh bỉ về phía Lâm Vân.

 Lâm Vân thầm than giảo hoạt. Rõ ràng biết nịnh hót chủ nhân.

 Thanh Thanh càng là vui mừng, không ngừng vuốt ve bộ lông óng ả của Tiểu Tinh.

 Lâm Vân đưa một giới chỉ cho Thanh Thanh, rồi nói:

 - Trong này có một ít đan dược. Em vốn học về nghề y, có thể nghiên cứu một chút. Phần ăn của Tiểu Tinh cũng ở trong đó.

 Dù vui mừng có một chú chó dễ thương như Tiểu Tinh, nhưng Thanh Thanh nghe thấy Lâm Vân muốn rời đi, trong mắt lại hiện lên vẻ không nỡ. Nàng ông Tiểu Tinh, tựa vào ngực của Lâm Vân:

 - Anh đã cho em uống đan dược trú nhan à?

 Lâm Vân cười, ôm Thanh Thanh nói:

 - Ừ, nhưng loại đan dược đó khá là hiếm.

 Thanh Thanh cười ngọt ngào:

 - Khó trách em lại trẻ ra như vậy. Còn có…

 - Còn có gì?

 Lâm Vân cười hỏi.

 Thanh Thanh không trả lời mà nhẹ nhàng nói:

 - Anh sớm trở về nhé, rồi dẫn em tới cung Quảng Hàn kia. Nghe thấy tên thôi là em thấy yêu mến rồi.

 - Anh nhất định sẽ về sớm. Em và Tiểu Tinh chờ anh nhé.

 - Vâng…

 Lâm Vân ôm Thanh Thanh, mãi đế khi nàng rơi vào giấc ngủ, mới cẩn thận bế nàng lên giường, rồi nhẹ nhàng nói:

 - Anh sẽ trân trọng cây Hồng Liên mà em trồng. Tạm biệt.

 Nói xong, hắn liền đi ra khỏi phòng rồi bay lên trời.

 Thanh Thanh thấy Lâm Vân đi rồi, mở to mắt, đứng ở trước cửa thì thào nói:

 - Em sẽ chờ anh về.

 Thấy Thanh Thanh lưu luyến như vậy, trong lòng Lâm Vân thật không nỡ. Hắn quyết định giải quyết xong Tử Vân Điện liền dẫn theo Mông Văn, Vũ Đình và Thanh Thanh rởi đi.

 Trên Tinh Hà Trùy quả nhiên có vị trí của Hạt Nguyên Tinh. Tu vị của Lâm Vân đã là bốn sao màu bạc, cho nên tốc độ của Tinh Hà Trùy nhanh hơn lúc trước rất nhiều.

 Chỉ mất hai ngày Lâm Vân đã bay tới Hạt Nguyên Tinh. Khi gần tới nơi, Lâm Vân nghĩ tới việc đang có nhiều người truy lùng Tinh Hà Trùy, thì quyết định an phận một chút. Hắn thu hồi Tinh Hà Trùy rồi bước lên Phệ Hồn Thương.

 Chỗ rơi xuống là một sa mạc lớn. Phạm vi thần thức hiện tại của Lâm Vân đã là năm nghìn km. Nên hắn rất nhanh nhìn thấy một đám người trên sa mạc.

 Dù biết nơi này là Hạt Nguyên Tinh, nhưng Lâm Vân lại không biết Tử Vân Điện ở đâu. Nên định tìm người hỏi một chút.

 Đám người kia là một đội vận chuyển hàng hóa, còn có tiêu cục đi theo bảo vệ. Có lẽ là đi trong sa mạc, cho nên đám người đều lộ vẻ mệt mỏi.

 Lâm Vân bỗng nhiên xuất hiện khiến cho đám người đều hoảng sợ. Việc đi lại trong sa mạc vốn là một việc nguy hiểm. Bằng không đám thương nhân đã không cần tiêu cục hộ tống rồi. Một người tuổi trẻ đột ngột xuất hiện, càng làm cho bọn cảm thấy quỷ dị. Mấy tên tiêu sư lập tức vây Lâm Vân lại, biểu lộ đầy đề phòng.

 - Các hạ muốn làm gì?

 Một tiêu sư tỉnh táo hỏi.

 Ngôn ngữ mà bọn họ nói giống với ngôn ngữ ở Úy Tinh, nên Lâm Vân nghe là hiểu. Hắn cười nhạt một tiếng, trả lời:

 - Tôi ngẫu nhiên đi tới đây, giờ thì đã lạc đường. Cho nên tôi chỉ muốn hỏi thăm mà thôi.

 - Ngẫu nhiên đi tới đây?

 Tên tiêu sư không tin lời Lâm Vân nói. Bởi vì Lâm Vân ăn mặc như một người mới từ trong phòng đi ra, chứ không giống một lữ hành. Quần áo trên người hắn cũng không dính một hạt cát nào. Mà hắn thì chả có vẻ mệt mỏi gì.

 Lâm Vân dùng thần thức kiểm tra, đám người này đều là võ giả trong thế tục. Tuy nhiên cũng có hai tu sĩ có tu vị Luyện Khí. Thực lực còn chưa chắc bằng võ giả của thế tục. Mà bọn họ nghi ngờ mình như vậy cũng đúng.

 Thấy Lâm Vân không trả lời, mấy người tiêu sư càng thêm thận trọng.

 - Xin hỏi tiền bối có phải là Tiên Sư?

 Một tu sĩ Luyện Khí tầng mười một bỗng nhiên đi tới trước mặt Lâm Vân, ôm quyền hỏi.

 Tiên Sư? Lâm Vân hơi sửng sốt, rồi lập tức hiểu ra. Chắc đây là cách gọi khác của tu sĩ ở nơi này.

 Cho nên hắn gật đầu nói:

 - Đúng vậy.

 Tên tu sĩ thấy Lâm Vân gật đầu thừa nhận, trong lòng càng kinh hỉ, liền vội vàng cúi chào:

 - Tiền bối chớ trách. Bọn họ đều cho rằng tiền bối là người bình thường nên mới vô lý như vậy.

 Lâm Vân mỉm cười:

 - Ta cũng chỉ định hỏi đường mà thôi. Có gì mà trách cứ chứ.

 Tu sĩ Luyện Khí vội vàng hỏi:

 - Không biết tiền bối muốn hỏi chỗ nào?

 - Ngươi có biết Tử Vân Điện ở đâu không?

 Lâm Vân hỏi.

 - Tử Vân Điện?

 Tu sĩ này cẩn thận nhìn xung quanh một lát, mới trả lời:

 - Tử Vân Điện là chỗ ở của Thượng Tiên, là nơi để thành tiên đắc đạo. Những tiểu tu như chúng tôi sao có thể biết được. Tuy nhiên nếu tiền bối tới chỗ sầm uất thì đừng nhắc tới ba chữ Tử Vân Điện. Nơi này vắng vẻ thì còn đỡ. Bởi vì Tử Vân Điện là ba chữ cấm kỵ.

 - À.

 Lâm Vân hơi sửng sốt. Không ngờ Tử Vân Điện là bá đạo như vậy. Chỉ nhắc tới tên thôi cũng liệt vào tội chết. Liền hỏi:

 - Vì sao vậy?

 Tu sĩ này thở dài nói:

 - Tiền bối từ nơi khác đến chắc không biết. Nhắc tới Tử Vân Điện phải dùng từ Tử Vân Thượng Tiên Cung để tỏ vẻ kính trọng. Nếu nói đích danh ra thì sẽ bị các tu sĩ ở địa phương đuổi giết.

## 540. Chương 446: Yêu Thủ Sa Kinh

Lâm Vân hơi nhăn lông mày:

 - Chẳng lẽ người của Tử Vân Điện lại không thích xưng hô như vậy?

 Tu sĩ này lắc đầu:

 - Cũng không phải như vậy. Trên thức tế thì tu sĩ của Tử Vân Điện không quan tâm người khác gọi như thế nào. Nhưng có một số tu sĩ thích vuốt mông ngựa, cho nên nếu ai nói thẳng tên của Tử Vân Điện ra, mà không có chữ Tiên Cung, thì sẽ bị họ đuổi giết. Về sau không có người nào của Tử Vân Điện ngăn cản, nên thời gian dài, mọi người đều gọi như vậy.

 Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Tử Vân Điện đúng là làm trò hề. Đang định hỏi tiếp thì một tiếng rít gào truyền tới. Cả thương đội và tiêu sư nghe thấy thanh âm này, sắc mặt liền trở nên khó coi. Thậm chí còn có người ngồi bệt xuống mặt cát.

 Tiếng thét gào này rất lớn, thậm chí có cảm giác như bị xé rách màng tai. Lâm Vân thấy sắc mặt của đám thương nhân và tiêu sư đều trắng bệch. Chứng tỏ bọn họ rất sự hãi tiếng kêu đó.

 Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Đó là hơn mười con yêu thú kỳ lạ biết bay. Tuy nhiên bọn chúng đang đuổi theo bốn tên tu sĩ.

 Những con yếu thú này tuy có một sừng, nhưng toàn thân của chúng như được làm từ cát vậy. Trên lưng chúng có những vết gai nhọn, chạy dọc theo lưng. Răng nanh của chúng mọc xỉa ra bên ngoài, nhìn có vẻ sắc nhọn. Đây là yêu thú gì mà xấu xí như vậy? Hơn nữa tu vị không hề kém. Con thấp nhấp cũng là cấp năm, thậm chí có vài con có tu vị cấp sáu điên phong.

 Theo như lý thuyết, thì yêu thú cấp sáu điên phong còn thấp hơn tu sĩ Nguyên Anh một chút. Nhưng thực tế thì lực công kích của nó không hề thua kém chút nào.

 Mà trong này thoáng cái đã có hơn mười con. Lâm Vân nghĩ bụng, khó trách đám người này sợ tới vỡ mật như vậy. Chỉ cần một con trong số đó cũng đủ tiêu diệt toàn bộ bọn họ rồi.

 Bốn tên tu sĩ bị đuổi giết, thì có ba nam một nữ. Trong đó có một người thiếu niên. Mà cô gái thì mặc áo xanh, có tu vị Kết Đan sơ kỳ. Tuy nhiên quần áo của cô ta đã cực kỳ rách rưới, còn dính đầy máu tươi. Mà có vẻ như không phải là dấu vết do yêu thú cắn. Cô gái này không quan tâm làn da mình bị lộ ra ngoài, chỉ tập trung chạy về phía trước.

 Hai tên tu sĩ còn lại thì có tu vị cao hơn, là Kết Đan hậu kỳ. Nhưng bị đám yêu thú đó truy kích, sắc mặt của hai người cũng tràn đầy hoảng sợ. Mấy lần bọn họ muốn chia ra để chạy, nhưng đều bị yêu thú bức bách trở về.

 Xem ra những con yêu thu này còn có chút trí lực. Rõ ràng biết gom con mồi lại một chỗ. Hơn nữa, nhìn bộ dáng của bọn chúng, có lẽ bọn chúng muốn dồn bốn tên tu sĩ tới đám thương đội, rồi một hơi ăn hết.

 Lâm Vân cũng không khỏi âm thầm ngạc nhiên với trí lực của bọn chúng.

 Tên thiếu niên chỉ có tu vị Trúc Cơ sơ kỳ. Nếu không phải nhờ cô gái mặc áo xanh bảo vệ, thì đã sớm bị yêu thú ăn thịt rồi.

 Còn đang suy nghĩ xem đây là yêu thú gì thì ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo, sát khí nổi lên. Đám yêu thú tựa như cảm nhận được sát khí từ Lâm Vân, nhưng bọn chúng vẫn bay tới.

 Lâm Vân xuất hiện sát khí bởi vì hắn đã nhìn thấy hình bông hoa màu tím thêu ở áo của hai tên tu sĩ kia, giống với hình thêu trên tên tu sĩ Hóa Thần bị hắn giết.

 Là hai gã của Tử Vân Điện. Không biết cô gái và người thiếu niên kia cũng thuộc Tử Vân Điện không? Nếu như bọn họ là đồng bọn thì Lâm Vân không chút do dự tiêu diệt hết.

 Mà áp lực tỏa ra từ đám yêu thú kia thật là lớn. Cách xa như vậy Lâm Vân cũng có thể cảm giác được.

 - Con đó là con gì vậy?

 Lâm Vân thấy đám thương nhân và tiêu sư đều sợ đến run rẩy, đành phải chủ động hỏi.

 Tên tu sĩ vừa nói với Lâm Vân lúc nãy run giọng nói:

 - Đó là…Con…Sa Kinh. Những chỗ nó đi qua, đều không có sinh vật nào sống sót…Ngay cả ngọn có cũng không có…

 Lâm Vân sững sờ, điều đó thì liên quan gì tới ngọn cỏ cơ chứ? Nhưng cẩn thận nhìn lại, thì quả nhiên những nơi mà con Sa Kinh kia đi qua đều trở thành màu đen. Không ngờ con Sa Kinh còn là một yêu thú có kịch độc. Với thực lực như vậy, loại này có lẽ là vô địch trong sa mạc. Đối phó với yêu thú cấp sáu đã đủ mệt rồi, nói gì kịch độc của nó nữa.

 Nếu là con Sa Kinh này lên tới tầng bảy, đoán chừng tu sĩ Hóa Thần cũng không phải là đối thủ. Vài phút sau, bốn tên tu sĩ đã chạy tới thương đội. Tuy nhiên bọn họ đã gần như sức cùng lực kiệt. Lâm Vân đoán không sai, đám yêu thú Sa Kinh này quả thực muốn dồn bốn người tới đây rồi giải quyết luôn một thể.

 Hai mươi con Sa Kinh thấy đã đạt được mục đích, liền lao lên vây tất cả mọi người lại.

 Hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện nhìn lướt qua thương đội. Khuôn mặt dù vẫn trắng bệch, nhưng ánh mắt không ngừng chuyển. Không biết bọn chúng mưu tính cái gì.

 Còn người thiếu niên và cô gái thì biết không chạy được nữa, liền dứt khoát lấy pháp bảo, rồi nhìn chằm chằm vào hai tên tu sĩ Tử Vân Điện.

 Lâm Vân hơi kỳ quái. Hai người này có vẻ như không quan tâm tới đám Sa Kinh, mà chỉ nhằm vào hai tên Tử Vân Điện.

 - Rống….

 Đám Sa Kinh vây quanh đám người, nhưng không tấn công luôn, mà chỉ nhìn chằm chằm và kêu gào. Lâm Vân vốn định tiêu diệt hết bọn chúng rồi sưu hồn hai tên Tử Vân Điện. Tuy nhiên hắn thấy đám Sa Kinh không tấn công, thì tạm thời theo dõi tình huống.

 Đám yêu thú này có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Chẳng lẽ bọn chúng thông minh đến mức đang phân chia thức ăn?

 Lâm Vân lại phóng thần thức ra ngoài. Quả nhiên cách đó vài nghìn dặm, có một sự ba động truyền tới. Nơi này là sa mạc, nên phát hiện ra có dị động không khó lắm.

 Đó là một con Sa Kinh màu đỏ. Những con Sa Kinh ở đây đều có màu đen, nhưng con kia thì có màu đỏ. Xem ra con đó chính là đầu đàn. Mà đám này thì đang đợi đại ca của bọn chúng đến.

 Đám Sa Kinh không tấn công, nhưng mọi người không có vẻ thư giãn gì cả, mà chỉ càng thêm lo sợ khẩn trương. Bọn họ không có thần thần siêu mạnh như Lâm Vân, đương nhiên là không nhìn thấy con Sa Kinh màu đỏ. Tuy nhiên, nhìn ánh mắt của bọn họ, Lâm Vân đoán chừng những người này cũng biết vì sao đám Sa Kinh chỉ bao vây mà không tấn công.

 - Sa…Sa Kinh…Vương…

 Tu sĩ Luyện Khí Kỳ run rẩy.

 Quả nhiên là Sa Kinh VƯơng. Lâm Vân hơi gật đầu.

 Lâm Vân nghĩ bụng. Một con Sa Kinh cũng là chết. Một trăm con tới cũng là chết. Vì sao đám người này lại càng thêm sợ hãi? Thật là kỳ quặc.

 - Chuyện gì vậy?

 Lâm Vân không đoán ra, đành phải hỏi tu sĩ Luyện Khí Kỳ. Lá gan của người này vấn đỡ hơn những người khác.

 Tuy nhiên lần này tu sĩ Luyện Khí Kỳ lại không thể trả lời được Lâm Vân, chỉ không ngừng run rẩy. Ngược lại có một người tiêu sư, lạnh lùng nói:

 - Những con Sa Kinh bình thường chỉ ăn thịt người thôi. Nhưng một khi Sa Kinh Vương tới đây, nó lại muốn uống máu. Người mà bị Sa Kinh Vương hút máu, nhất thời sẽ không chết. Lúc đó đám Sa Kinh còn lại mới ăn thịt.

 Nguyên lai là như vậy, khó trách bọn họ hoảng sợ hơn lúc đầu. Có thể tượng tưởng, máu bị uống cạn lại không thể chết được. Còn phải đợi đám Sa Kinh ăn thịt, đúng là một cực hình.

## 541. Chương 447: Sa Kinh Vương

Mà người tiêu sư kia có vẻ gan lớn. Người khác đều sợ hãi, chỉ riêng y, sắc mặt chỉ hơi trắng, còn lại coi như bình tĩnh, như không để sinh tử trong lòng.

 Lâm Vân mỉm cười hỏi:

 - Đã như vậy, vì sao không tự sát trước khi Sa Kinh Vương tới hút máu?

 Sợ như vậy thì còn không bằng tự sát. Nói cho cùng vẫn là sợ chết mà thôi.

 Người tiêu sư hừ lạnh một tiếng:

 - Tự sát? Nếu đơn giản như vậy thì tốt rồi.

 Nhưng y không giải thích.

 Lâm Vân ngạc nhiên, đám Sa Kinh này lợi hại như vậy sao? Nggay cả tự sát cũng không được? Nhưng người tiêu sư không giải thích, Lâm Vân cũng không muốn hỏi thêm.

 - Điệp sư tỷ, sư nương và mọi người không biết thế nào rồi?

 Người thiếu niên lo lắng hỏi.

 Cô gái thở dài, lấy một bộ áo màu xanh nhạt khoác lên người:

 - Đại sư đệ, sư phụ và mọi người không sao đâu. Em không phải lo lắng.

 Thiếu niên thì hung hăng nhìn hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Lâm Vân có thể thấy sự phẫn nộ và cừu hận trong mắt của cậu ta.

 Hai người có vẻ có thù oán gì đó với Tử Vân Điện. Càng chứng tỏ bọn họ không phải là người của Tử Vân Điện.

 - Điệp sư tỷ, sau này em nhất định sẽ cố gắng như Hoa sư huynh, vì sư môn báo thù.

 Thiếu niên nắm chặt tay, thấp giọng nói.

 Vị Điệp sư tỷ chỉ thở dài, không nói gì. Cô ta biết đã bị đám Sa Kinh bao vây như vậy, nói gì sau này nữa, sắp chết đến nơi rồi. Dù sư đệ đã mười sáu tuổi, nhưng đạo đối nhân xử thế còn quá kém. Đến bây giờ còn chưa biết sự lợi hại của con Sa Kinh.

 Người tiêu sư thấy mình nói như vậy rồi mà sắc mặt của Lâm Vân vẫn bình thường, thamajj chí còn mang vẻ tươi cười. Ông ta tưởng Lâm Vân không biết nên không sợ.

 - Huynh đài, cậu chưa từng gặp con Sa Kinh à?

 Người tiêu sư hỏi.

 Lâm Vân gật đầu nói:

 - Đúng vậy đây là lần đầu tiên tôi thấy con này. Saov ậy?

 Người tiêu sư lắc đầu không nói tiếp. Nhưng cũng khiến người xung quanh để ý tới Lâm Vân. Bọn họ nghe Lâm Vân nói vậy, mặc dù rất khinh bỉ hắn, nhưng sự sợ hãi khiến cho bọn họ không còn tâm tư đề dè bỉu.

 Biểu lộ của cô gái kia cũng như vậy. Lúc đầu hơi giật mình, về sau thì một bộ thì ra là vậy.

 Lâm Vân không hề tức giận. Hắn không sợ bởi vì hắn căn bẳn không để đám yêu thú đó vào mắt. Ngược lại, không thể không bội phục sự gan dạ của người tiêu sư.

 Nghĩ tới đây, Lâm Vân cười nhạt hỏi:

 - Tôi thấy các hạ cũng không quá sợ hãi thì phải.

 Người tiêu sư hừ một tiếng:

 - Sợ cái đếch gì. Sinh tử do mệnh, phú quý tại thiên, có cái gì mà phải sợ.

 Lâm Vân nghe vậy, âm thầm tán thưởng. Đang muốn nói thêm, thì một tiếng rít mạnh mẽ truyền tới. Đám Sa Kinh vây quanh mọi người đều cúi thấp người xuống. Sa Kinh Vương đã tới.

 Một con Sa Kinh lớn hơn những con ở đây vài lần vừa đi tới liền gào rú một tiếng. Như muốn thể hiện quyền uy tối thượng của mình.

 Cả người con Sa Kinh này, ngoại trừ bốn chân ra, còn lại đều có màu đỏ, thậm chí cái sừng trên đầu nó cũng màu đỏ. Không biết vì sao con Sa Kinh này lại có màu như vậy. Chẳng lẽ là do nó thường xuyên hút máu người? Không biết nó đã hút máu bao nhiều người rồi?

 Quả nhiên là một con yêu thú khiến người người sợ hãi. Con này có tu vị cấp bảy điên phong. Nguyên Anh gặp nó cũng chỉ có số chết.

 - Loại Sa Kinh một khi đã biến thành màu đo rnhuw vậy, thì cho dù là Tiên Sư lợi hại nhất cũng không phải là đối thủ của nó.

 Người Tiêu Sư thấy Lâm Vân vẫn không lộ vẻ sợ hãi, thì bắt đầu khâm phục hắn, chủ động giải thích.

 Ông ta tiếp tục nói:

 - Nếu muốn biến thành toàn thân màu đỏ,, thì con Sa Kinh này phỏng chừng phải tu luyện thêm mấy trăm năm. Tuy nhiên giá trị hiện tại của của con Sa Kinh Vương nếu bị giết đã là liên thành, không có cách nào đánh giá. Không chỉ nói con Sa Kinh Vương, ngay cả con Sa Kinh bình thường cũng vô cùng quý. Ài…

 Ông ta nói xong thở dài một tiếng. Lâm Vân âm thầm buồn cười, nguy cơ trước mắt rồi còn lôi giá tiền vào đây nữa.

 Lâm Vân chưa trả lời thì một con Sa Kinh màu đen đã lao tới muốn bắt một người tiêu sư. Có lẽ nó muốn đem người tiêu sư này cho Sa Kinh Vương. Người tiêu sư nhìn thấy con Sa Kinh đánh tới, sắc mặt càng thêm trắng bệch, toàn thân run rẩy, không dám động đậy.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Phệ Hồn Thương đã phóng ra. Chỉ thấy một ánh sáng máu tím lao xuyên qu hòng.

 Tuy nhiên, bây giờ chưa phải là lúc tính sổ với hai tên này.

 Lâm Vân giết con Sa Kinh cấp năm cũng chỉ là thoáng chốc mà thôi. Những con Sa Kinh rất nhanh phản ứng. Chúng nó không ngờ dám có người phản kháng, lại giết được một đồng bọn của mình.

 Đám Sa Kinh đều lộ ra vẻ hung ác. Chúng phát ra tiềng gầm rú kinh người, những cái gai trên người chúng càng ngày càng dài.

 Con Sa Kinh Vương cũng kêu to. Hai mươi mấy còn Sa Kinh đều lao về phía Lâm Vân, tốc độ nhanh vô cùng.

 Người xung quanh thấy từng cơ thể màu đen lao vào Lâm Vân. Đảo mắt Lâm Vân đã bị bao phủ trong đó, trong lòng bọn họ liền trầm xuống.

 Nhưng một tia sáng màu tím bỗng nhiên quét ngang cuốn theo cát bụi xuyên qua thân thể của đám Sa Kinh. Bọn chúng từng con một bị Phệ Hồn Thương đánh vung sang một bên, cuối cùng xếp thành một ngọn núi nhỏ.

 Những thân thể màu đen khổng lồ đã không còn nữa, cây thương màu tím cũng không thấy. Không ai phát hiện ra Lâm Vân ra tay kiểu gì, cũng không biết vì sao bọn Sa Kinh chết. Nhưng trên đầu của mỗi con Sa Kinh đều có một lỗ thủng. Bọn chúng đã chết không thể chết hơn.

 Trước sau chỉ chưa tới vài giây. Hơn hai mươi con Sa Kinh đã bị Lâm Vân tiêu diệt hoàn toàn. Thậm chí còn xếp thành một ngọn núi nhỏ.

 Mọi người hít vào một hơi. Tu vi của người này thật kinh khủng. Lẽ nào hắn là thần tiên? Nhiều con Sa Kinh như vậy đều không chịu được một thương của hắn. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Vân đã mang theo vẻ kinh sợ và sùng bái.

## 542. Chương 448: Diệt Sa Kinh Vương

- Ngao…

 Con Sa Kinh Vương rống lên một tiếng phẫn nộ. Nhưng trong sự phẫn nộ đó còn có sự kiêng kỵ. Nó hiểu rằng lần này đã gặp phải cường giả.

 Nhưng lòng kiêu ngạo của Yêu Vương khiến nó không thể chạy trốn. Nên Sa Kinh Vương không chút do dự lao về phía Lâm Vân. Đồng thời nó còn phóng ra mấy ngọn lửa cực nóng tấn công Lâm Vân. Những ngọn lửa này có hình lưỡi đao, thậm chí còn có tác dụng giam cầm.

 Gặp ngọn lửa như vậy, đến tu sĩ Hóa Thần cũng phải tránh. Nhưng Lâm Vân không phải là tu sĩ Hóa Thần. Ngọn lửa của Sa Kinh Vương tuy lợi hại, nếu Lâm Vân chỉ mới tăng lên ba sao màu bạc, thì khẳng định cũng phải tạm thời lui bước.

 Nhưng tu vị của hắn đã là bốn sau màu bạc đại viên mãn. Cho nên đối mặt với Hỏa Đao, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Giơ tay phóng Phệ Hồn Thương. Trên đầu cây thương còn mang theo Tinh Diễm đánh về phía Hỏa Đao.

 Một tiếng xuy xuy vang lên, Hỏa Đao của Sa Kinh Vương vừa mới chạm vào Phệ Hồn Thương mang theo Tinh Diễm của Lâm Vân liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh.

 Con Sa Kinh Vương liền kinh hãi. Nó không ngờ đòn sát thủ của mình lại bị hóa giải đơn giản như vậy. Đây là lần đầu tiên nó gặp chuyện này. Trong lúc nhất thời rõ ràng quên công kích.

 Lâm Vân nhìn Sa Kinh Vương, lạnh lùng cười:

 - Như thế nào? Sợ rồi à? Sao không tiếp tục nữa?

 Sa Kinh Vương màu đỏ đã hiểu tu vị của mình cách tên tu sĩ này quá xa. Nó bỗng nhiên há mồm phun ra một đám khói màu đen. Đám khói máu đen như che lấp bầu trời bao vây Lâm Vân.

 Phun ra đám khói có mùi hôi thối, con Sa Kinh Vương liền không chút do dự chạy trốn. Mặc dù nó có sự kiêu ngạo của vương giả, nhưng đối mặt với sự tử vong, nó vẫn lựa chọn chạy trốn.

 Sa Kinh vốn là một loài cực kỳ thông minh, huống chi là một con Sa Kinh Vương.

 Lâm Vân nhìn đám khói màu đen, thực ra chính là hạt cát xung quanh biến thành. Không ngờ con Sa Kinh Vương lại có một chiêu như vậy. Nếu tu vị thấp một chút, thì khó mà đuổi kịp tốc độ của Sa Kinh Vương một khi nó chạy đi.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Muốn chạy đâu dễ như vậy. Phệ Hồn Thương không chút do dự phóng ra. Lâm Vân cũng không né tránh đám khói đen, mà xuyên qua đó rồi đuổi theo con Sa Kinh Vương.

 Mọi người ở đằng sau nhìn thấy vậy đều cả kinh. Khói đen của con Sa Kinh độc vô cùng. Vậy mà người kia rõ ràng không né tránh. Có phải là do hắn không biết sự lợi hại của nó không?

 Người tiêu sư vội vàng muốn kêu lên một tiếng, nhưng tốc độ của Lâm Vân quá nhanh. Lúc ông ta kịp phản ứng thì mọi chuyện đã trở lại bình thường

 Lâm Vân đương nhiên biết cát đen có độc nên mới phóng Phệ Hồn Thương đi trước để thu hút khói đen.

 Vài giây sau, cát đen lập tức biến mất xung quanh Phệ Hồn Thương.

 Phệ Hồn Thương tiếp tục lao tới, đâm xuyên qua đầu con Sa Kinh Vương. Con Sa Kinh Vương rơi xuống sa mạc, vẻ mặt đầy khó tin và sợ hãi.

 Lâm Vân khẽ vẫy tay, cây Phệ Hồn Thương liền quay trở về rồi biến mất không thấy đâu nữa.

 Mấy phút sau, mọi người mới phát ra tiếng than kinh hãi và vui mừng. Vui mừng vì tìm được đường sống trong chỗ chết. Kinh hãi vì một đàn Sa Kinh và con Sa Kinh Vương đều bị người kia giết trong một thời gian ngắn. Người kia là ai vậy?

 Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Vân đã trở thành sùng bái như nhìn thấy thần tiên trên trời vậy. Thật là một Tiên Sư lợi hại.

 - Điệp sư tỷ, cho dù là sư phụ và sư nương cũng không lợi hại như vậy.

 Người thiếu niên thấp giọng nói với sư tỷ của mình.

 Điệp sư tỷ không trả lời. Bởi vì sư phụ căn bản kém người này quá xa. Cho dù sư phụ không e ngại đám Sa Kinh. Nhưng nhẹ nhàng tiêu diệt bọn chúng như vậy, thì khó mà làm được. Tuy nhiên lời này không cần nói ra, biết trong lòng là được.

 Đám thương nhân và tiêu sư đều đi lên phía trước cúi người cảm ơn Lâm Vân. Thậm chí có người quỳ xuống cảm tạ. Lâm Vân hiểu tâm tình hiện tại của bọn họ, cho nên chỉ khoát tay, bảo bọn họ đứng sang một bên. Mục tiêu lần này của hắn là hai tên Tử Vân Điện.

 Người tiêu sư tên Chung Sách cũng cúi người thi lễ với Lâm Vân:

 - Tiền bối, cho dù Chung Sách tôi không có bản lĩnh lớn gì, nhưng từ trước tới nay tôi còn chưa phục người nào. Hôm nay tôi chịu phục rồi.

 Lâm Vân cười nhạt một tiếng:

 - Có gì đâu. Không phải ông đã nói đám Sa Kinh này rất đáng giá sao? Vậy thì ngoại trừ con Sa Kinh Vương kia, còn lại tôi đều cho ông.

 - Cái gì?

 Chẳng những Chung Sách há hốc ồm, mà đám thương nhân và tiêu sư cũng hít vào một hơi. Đống xác chết của con Sa Kinh kia là một gia tài lớn a. Cho dù có tiền cũng không mua được.

 Lâm Vân lấy một thanh phi kiếm ra, rất nhanh gọn lột da và gai của con Sa Kinh Vương. Lấy một viên yêu đan to bằng nắm tay, và rút hai dây gân trên lưng con Sa Kinh Vương. Còn lại căn bản thì lười xem.

 Lấy hết những thứ này, Lâm Vân đưa một phi kiếm Thượng Phẩm cho Chung Sách:

 - Cây kiếm này tặng cho ngươi. Bằng không khó mà xử lý được đám thi thể kia.

 Chung Sách cầm linh khí Thượng Phẩm trong tay, càng là giật mình.

 - Tiền bối, thứ quý giá như vậy, tôi thật không dám nhận.

 Chung Sách cầm linh khí Thượng Phẩm, sững sờ hồi lâu mới trả lại cho Lâm Vân.

 Lâm Vân cười nói:

 - Thứ này ta còn nhiều lắm. Chỉ là sao ngươi biết thứ này quý trọng? Ta thấy ngươi chỉ là một người luyện võ của thế tục thôi mà?

 Lâm Vân nói là sự thật. Trong giới chỉ của hắn, linh khí Thượng Phẩm đúng là xếp thành đống. Căn bản chằng thèm ngó tới.

 Chung Sách cười khổ:

 - Cho dù tôi không phải là người Tu Chân, nhưng gia tộc của tôi lại là một gia tộc Tu Chân nhỏ của thành Quang Bình. Gia chủ của chúng tôi đã từng lấy ra một thanh phí kiếm rất tốt ban thưởng cho thiên tài của gia tộc là Chung Điển. Lúc đây tôi cũng có ở đấy nên nhìn thấy qua. Mà cây phi kiếm cậu cho có khí tức còn hơn cây kiếm đó. Chứng tỏ đây là một thứ rất tốt. Cho tôi thật là lãng phí.

 - Linh căn của tôi vốn thuộc loại pha tạp, cho nên không thể tu luyện, đành phải luyện tập võ thuật, tham gia vào tiêu cục.

 Chung Sách nói xong, thở dài một tiếng, trong mắt đầy vẻ chua xót.

 Lâm Vân nhìn thấy vậy liền hiểu Chung Sách đã trải qua rất nhiều tang thương. Hắn rất có hảo cảm với người này. Có đảm lược như vậy đều không phải là một người đơn giản. Trong lòng hắn nổi lên tâm tư thu Chung Sách vào Vân Môn. Nhưng hiện tại hắn có việc phải làm, nên chưa vội đưa ra hứa hẹn. Đành nói:

 - Như vậy đi. Ngươi cứ thu lấy thanh kiếm này. Đám thi thể Sa Kinh kia thì ngươi muốn làm gì thì làm. Nếu sau này hữu duyên, ta sẽ tới thành Quang Bình một lần. Ngươi thấy thế nào?

 Nghe Lâm Vân nói như vậy, đôi mắt của Chung Sách liền sáng lên. Không từ chối nữa, mà thu thanh phi kiếm lại, rồi nói:

 - Đa tạ tiền bối…

 Ông ta hiểu ý của Lâm Vân. Nếu ông ta có thể mang được linh khí Thượng Phẩm và đám Sa Kinh này trở về thành Quang Bình mà vẫn giữ được tính mạng, thì Lâm Vân sẽ dẫn ông ta rời khỏi thành Quang Bình

 Còn nếu như ông ta mất mạng vì nó, thì đừng nói gì tới việc truy cầu những thứ khác. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Từ lúc ông ta bị gia tộc vứt bỏ, ông ta còn chưa từng gặp một kỳ ngộ như vậy.

 Vô luận như thế nào cũng phải thử một phen

## 543. Chương 449: Hoài Nghi

Lâm Vân thấy Chung Sách thoáng cái đã hiểu ý của mình, liền gật đầu. Người này tuy có ngông nghênh, nhưng không phải là ngu ngốc. Có lẽ sau này y sẽ cho một kinh hỉ lớn.

 - Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối.

 Điệp sư tỷ dẫn theo sự đệ của mình đi tới trước Lâm Vân, lần nữa cảm ơn.

 Lâm Vân khoát tay:

 - Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí như vậy.

 Ở ngoài nói như vậy, nhưng thần thức của Lâm Vân vẫn đang giám sát hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Trong lòng tính toán nên lập tức sư hồn, hay là đợi lúc bọn chúng rời đi.

 Hai tu sĩ Tử Vân Điện thấy mọi người đều đã cảm ơn Lâm Vân, suy nghĩ một lát thì cũng đi tới trước mặt hắn, ôm quyền cảm tạ.

 Cuối cùng Lâm Vân quyết định đợi hai tên này rời đi đã, sau đó đi theo sau. Dù sao thuật Sưu Hồn là do hắn tự lục lọi, không phải là hoàn thiện, có rất nhiều thông tin không thấy lấy ra được. Giống như tên ma tu Nguyên Anh tới Địa Cầu lần trước kia, hắn chỉ tra ra được một ít thông tin, còn chi tiết thì không rõ lắm.

 Lâm Vân vung tay nói:

 - Mọi việc ở đây đã xong. Tạm biệt mọi người.

 Lâm Vân xoay người rời đi. Đương nhiên là hắn không đi xa. Mà ở một bên theo dõi hai tu sĩ Tử Vân Điện.

 Tuy nhiên, vị Điệp sư tỷ kia lại kéo tay sư đệ đi theo sau Lâm Vân. Lâm Vân thấy thế, ngạc nhiên hỏi:

 - Hai người đi theo tôi làm gì?

 Vị Điệp sư tỷ lộ ra vẻ xấu hổ, nhưng vẫn cắn môi nói:

 - Không biết tiền bối muốn đi chỗ nào?

 Lâm Vân nghĩ bụng: “Ta và các ngươi không quen nhau, các ngươi cũng đã cảm ơn rồi, còn hỏi ta đi đâu làm gì?”. Nhưng hắn lập tức hiểu ra. Hai người này là sợ hai tên tu sĩ Tử Vân Điện, nên muốn theo đuôi mình. Vậy thì cho hai người đi theo vậy, dù sao mục tiêu của hắn cũng là hai tên tu sĩ Tử Vân Điện kia.

 Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười nói:

 - Tôi đang định tới Ma Cốc Tông thăm bạn của tôi là Tân Nhai.

 Hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện nghe vậy liền khẩn trương. Ma Cốc Tông là một thế lực không hề thua kém Tử Vân Điện của bọn họ chút nào. Mà Tân Nhai của Ma Cốc Tông càng là cao thủ đỉnh cấp. Không ngờ người này lại quen biết với Tân Nhai. Sắc mặt của hai người rất âm trầm.

 Nếu đôi sư đệ và sư tỷ này có thù oán với Tử Vân Điện, Lâm Vân có thể giúp họ một tay. Mà hai người còn là tu sĩ Hạt Nguyên Tinh, nói không chừng hai người cũng biết vị trí của Tử Vân Điện.

 Nghĩ tới đây, Lâm Vân nói:

 - Nếu hai người rảnh thì đi cùng tôi vậy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi tới Ma Cốc Tông.

 Nghe Lâm Vân nói vậy, Điệp sư tỷ liền hiểu vị tiền bối này muốn giúp hai người. Vội vàng đi tới phía trước cảm tạ.

 - Tiền bối, Ma Cốc Tông và Tử Vân Điện của chúng tôi là hai tông môn có quan hệ huynh đệ. Nếu tiền bối cần, hai người chúng tôi có thể dẫn đường cho tiền bối.

 Một tên tu sĩ của Tử Vân Điện chủ động đi lên nói.

 Lâm Vân âm thầm buồn cười. Các người đã tự chui đầu vào lưới, thì đỡ mất công của ta. Liền gật đầu nói:

 - Cũng được, làm phiền rồi.

 - Tiền bối, nếu tiền bối đã có người dẫn đường, thì tôi và sư đệ không cần đi theo làm gì. Mong tiền bối hiểu cho.

 Điệp sư tỷ thấy hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện đòi đi theo, thì lại thay đổi chủ ý.

 Lâm Vân đương nhiên không có ý kiến. Mục tiêu của hắn không phải là đôi sư tỷ đệ này, mà là hai tên tu sĩ Tử Vân Điện. Hắn lập tức nói:

 - Tùy cô, có hai vị tu sĩ của Tử Vân Điện giúp tôi dẫn đường rồi. Hai người đi đi.

 Điệp sư tỷ thấy Lâm Vân không có ý kiến, lập tức chào từ biệt Lâm Vân rồi dẫn sư đệ rời đi. Đảo mắt đã biến mất trong sa mạc.

 Ngược lại, hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện lại nhìn nhau. Trong lòng hối tiếc không thôi.

 - Uông sư huynh, nếu không huynh dẫn vị tiền bối này tới Ma Cốc Tông. Còn đệ thì đi làm việc. Huynh thấy thế nào.

 Một tên tu sĩ hơi béo đưa ra đề nghị.

 - Đệ nói đúng. Dẫn đường cho tiền bối chỉ cần một người là đủ. Chuyện còn lại thì giao hết cho đệ.

 Tên Uông sư huynh giả vờ như nhớ tới việc gí, giật mình nói.

 - Tiền bối…

 Tên sư đệ vừa định thưa với Lâm Vân, thì sắc mặt của Lâm Vân liền trầm xuống.

 - Hừ, ta là người khó ở chung vậy sao? Mà cả một đám đều giống như có ý tránh đi vậy?

 Nói xong, hừ lạnh một tiếng.

 Một tiếng hừ này của Lâm Vân khiến cho hai tên tu sĩ Tử Vân Điện nhớ ra người này là tu sĩ có tu vị Luyện Hư trở lên. Lúc đầu thấy hắn dễ nói chuyện, nên quên mất hắn là một cường giả. Cho nên hai tên tu sĩ Kết Đan đều nơm nớp lo sợ, liên tục nói không dám.

 Lâm Vân nói:

 - Vậy thì tranh thủ dẫn đường đi. Đừng để cho ta tức giận, bằng không hai ngươi tự gánh hậu quả.

 - Vâng, vâng.

 Uông sư huynh không dám phản bác nữa, gật đầu như băm tỏi.

 Lâm Vân nghe thấy vậy, khuôn mặt mới giãn ra:

 - Yên tâm đi. Chỉ cần hai ngươi biểu hiện tối, ta sẽ không bạc đãi hai ngươi. Mà nghe hai ngươi nói, hai ngươi là người của Tử Vân Điện à?

 Uông sư huynh vội vàng trả lời:

 - Vâng, chúng tôi chính là đệ tử của Tử Vân Điện…

 Lâm Vân cắt ngang lời y, tiếp tục hỏi:

 - À, nghe nói Tử Vân Điện là một môn phái không nhỏ. Ta có quen một vị trưởng lão ở đấy, không biết có thể tới đó bái phỏng hay không?

 - Không biết tiền bối quen với vị trưởng lão nào của Tử Vân Điện?

 Tên sư đệ kinh hỉ hỏi.

 Lâm Vân cười nói:

 - Ta và y đã đánh một trận rồi mới quen nhau. Thấy tính cách rất hợp nên kết làm bạn bè. Người đó sử dụng cổ đăng, có thể coi như là kỳ phùng địch thủ. Ha ha…

 - Trưởng lão Lý Ứng?

 Hai tu sĩ Tử Vân Điện nghi ngờ hỏi lại.

 Lâm Vân thấy vẻ nghi ngờ trong mắt bọn chúng, liền biết lời này của mình có chút không ổn. Khiến cho hai tên hoài nghi.

 - Không biết tiền bối gặp trưởng lão Lý Ưng vào lúc nào?

 Tên Uông sư huynh cẩn thận hỏi.

 Lâm Vân cười ha ha:

 - Đó là chuyện vài chục năm trước. Nếu không phải thấy hai ngươi là người của Tử Vân Điện, thì ta đã quên mất rồi. Đi thôi, trước dẫn ta tới gặp vị trưởng lão đó. Tên ông ta là Lý Ứng nhỉ? Không biết vì sao lúc đó ông ta lại không chịu báo tên của mình?

 Trong lòng hai tên tu sĩ Kết Đan liền trầm xuống. Bọn họ biết Lâm Vân nhất định là kẻ thù của Tử Vân Điện. Bởi vì Lý trưởng lão đã bế quan trăm năm. Mới xuất quan cách đây ba năm. Sau khi xuất quan, ông ta liền đi ra ngoài luôn, rồi một mực không có tin tức.

 Vậy mà tên tu sĩ này lại nói gặp được Lý trưởng lão cách đây vài chục năm. Vậy là đủ biết hắn đang nói láo. Thậm chí có khả năng hắn chính là người đã giết Lý trưởng lão. Nghe nói trước khi Lý trưởng lão bị chết, ông ta đã gửi về tin tức rằng ông ta bị một tên tu sĩ cầm thương giết chết. Mặc dù cây thương đó đã bị hủy, nhưng tu sĩ này cũng dùng thương. Liệu có phải là cùng một người không?

## 544. Chương 450: Thành Bành Cách

Dù đã hoài nghi Lâm Vân, nhưng hai tên tu sĩ Kết Đan không dám lộ ra ngoài. Bọn họ biết chỉ cần mình để lộ ra nửa điểm không ổn, thì sẽ bị Lâm Vân tiêu diệt. Bọn họ đành phải khúm núm hầu hạ Lâm Vân. Trong lòng thì sốt ruột muốn đem tin tức trở về.

 Sau khi trả lời hai tên tu sĩ Tử Vân Điện, Lâm Vân luôn cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề. Nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra. Cũng không dám khẳng định hai tên kia có hoài nghi hay không.

 Vì vậy Lâm Vân càng thêm chú ý nhất cử nhất động của hai tên. Nhưng Lâm Vân không biết hắn đang bị hai tên này lừa đi về phương hướng của Ngũ Hổ Đường, cách Tử Vân Điện càng ngày càng xa.

 Hai tên tu sĩ Kết Đan cho dù không trao đổi với nhau, nhưng bọn họ biết không thể đưa Lâm Vân tới Tử Vân Điện lúc này được. Bởi vì hiện tại Tử Vân Điện hư không, các cao thủ hầu hết đều đã ly khai tới Úy Tinh.

 Bọn họ muốn dẫn Lâm Vân tới Ngũ Hổ Đường. Ngũ Hổ Đường không phải là một môn phái, mà thuộc liên minh của lưỡng tông tam điện. Có nhiệm vũ giữ gìn lợi ích cho năm môn phái lớn. Hơn nữa, các tu sĩ thuộc Ngũ Hổ Đường đều là cao thủ. Cho dù tu vị của Lâm Vân cao tới đâu,, một khi tới đó thì cũng khó mà chạy thoát.

 Lâm Vân đi đằng sau hai tên. Thấy có mấy lần hai tên này đổi phương hướng, thì biết bọn chúng đã hoài nghi. Hắn thử đưa ra câu hỏi thăm dò, nhưng hai tên này trả lời rất khôn khéo, trong lúc nhất thời không có biện pháp nào cả.

 Suy nghĩ một lúc, Lâm Vân dừng lại, hừ lạnh một tiếng:

 - Ta đã từng nghe người khác nói qua về Tử Vân Điện. Hình như hai vị dẫn sai phương hướng rồi thị phải?

 Nghe Lâm Vân hỏi vậy, trong lòng hai tên liền trầm xuống. Quả nhiên Lâm Vân đã nghi ngờ bọn họ.

 Thấy hai người không trả lời. Lâm Vân vung tay khống chế hai tên:

 - Mau khai báo toàn bộ những gì các ngươi biết về Tử Vân Điện, nên không thì nếm thử mùi vị luyện hồn xem thế nào.

 Nói xong, Lâm Vân đánh ngất tên Uông sư huynh, rồi chỉ vào tên sư đệ, nói:

 - Ngươi khai trước. Đơi lát nữa ta sẽ hỏi tên họ Uông. Nếu hai ngươi khai báo láo, thì ta có rất nhiều thủ đoạn còn lợi hại hơn cả sưu hồn gấp trăm lần.

 Lời này của Lâm Vân chỉ là uy hiếp, thực ra hắn đâu có bản lĩnh ép cung như vậy. Phép sưu hồn của hắn còn chưa quen thuộc, nói gì tới các phép thuật khác. Tuy nhiên, Lâm Vân đã thử qua luyện hồn, khiến hồn phách của Tào Quân bị thiêu đốt.

 Tên sư đệ này biết các lão quái thường có tính cách hỉ nộ khó đoán. Y căn bản không nghĩ Lâm Vân chỉ có ba mươi tuổi. Với tu vị của Lâm Vân, thì ít nhất phải là một lão quái đã ngoài mấy trăm tuổi. Cho nên y không dám giấu diếm nữa, kể hết những gì mình biết về Tử Vân Điện cho Lâm Vân. Kể cả vị trí của Tử Vân Điện.

 Nghe xong lời khai của tên sư đệ. Lâm Vân lại hỏi tới tên Uông sư huynh. Lời khai của hai người không khác nhau là mấy. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, hiện tới Tử Vân Điện báo thù quả thật là phù hợp. Các cao thủ ở đó đã rời đi hết rồi, tiêu diệt bọn chúng sẽ dễ dàng hơn.

 Tuy nhiên, hiện tại nếu giết chỉ giết được một phần. Chứ không thể diệt môn được. Nhưng còn một điều mà Lâm Vân không ngờ, những lời của Tân Nhai quả thật là chính xác. Vừa có tin tức của Tinh Hà Trùy ở Úy Tinh và động phủ Thượng Cổ, toàn bộ tu sĩ của Hạt Nguyên Tinh đều đã kéo tới Úy tinh kiếm lời rồi.

 Kỳ thực Lâm Vân cũng rất muốn đi xem động phủ Thượng Cổ đó. Bởi vì tài nhiều không áp thân. Tuy nhiên, muốn đi cũng phải tiêu diệt Tử Vân Điện trước. Cùng với đám người Tử Vân Điện tới Úy Tinh, cũng không thể buông tha.

 Hiện tại Tử Vân Điện đang tìm hắn khắp nơi. Một khi bọn chúng tìm tới Địa Cầu, thì Địa Cầu liền gặp nạn. Cộng thêm Tân Nhai biết hắn đã từng tới đại lục Thiên Hồng. Mà môn phái của Tân Nhai lại là môn phái huynh đệ của Tử Vân Điện. Chỉ cần mình để cho một tên Tử Vân Điện lọt lưới, thì đại lục Thiên Hồng cũng có thể gặp nạn.

 Hành tinh Thiên Hồng không hơn Địa Cầu bao nhiêu. Dù khoa học kỹ thuật ở đó phát triển hơn, nhưng đối đầu với tu sĩ cấp cao chỉ như người si nói mộng.

 Lâm Vân cũng không biết sau khi tiêu diệt Tử Vân Điện, thì Ngũ Hổ Đường có nhúng tay vào không. Nếu bọn họ can thiệp thì vấn đề trở nên khó khăn. Dù sao hắn chỉ có một người, mà bọn họ là những môn phái truyền thừa ngàn năm. Lâm Vân còn không cuồng vọng tới mức, cho rằng các môn phái đó chỉ cần một thương là tiêu diệt.

 Tuy nhiên, mặc kệ Ngũ Hổ Đường có can thiệp hay không, hắn đã không thể bỏ qua cho Tử Vân Điện được rồi. Em trai của điện chủ bị mình giết, tên điện chủ Lý Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Kỷ Minh Tinh bị tiêu diệt chính là một ví dụ. Tốt nhất là sau khi tiêu diệt xong Tử Vân Điện thì tới Ngũ Hổ Đường tiêu diệt nốt đám người Tử Vân Điện ở đó.

 Lâm Vân cũng không ngờ vị Điệp sư tỷ và sư đệ của cô ta chính là người của Song Tử Tông. Nếu biết thì lúc đó đã hỏi hai người tung tích của Mông Văn và Vũ Đình rồi. Mà chuyện này cũng thật trùng hợp. Vừa mới tới đã thu được thông tin cần thiết. Lâm Vân vung tay, thiêu hủy nốt hai tên tu sĩ Kết Đan của Tử Vân Điện.

 Cho dù cao thủ của Tử Vân Điện đã đi ra ngoài hết rồi, nhưng dù sao Tử Vân Điện cũng không phải là một môn phái nhỏ. Kế tiếp chính là một hồi đại chiến. Lâm Vân quyết định nghỉ ngơi một đêm, thả lỏng tinh thần, rồi ngày mai tới đó. Đám cao thủ kia rời đi chắc không phải chỉ một hai ngày, nên không cần phải vội vàng.

 Lâm Vân đi tới một thành trì cách đó vài trăm km để tìm chỗ trọ.

 Thành Bành Cách được xây dựng ở biên giới sa mạc Khách Lạp. Vô luận là tu sĩ tới sa mạc tập luyện, hay là thương nhân, lữ khách, khi rời khỏi sa mạc, đều tới nơi này tiếp tế và nghỉ ngơi.

 Cho nên, cho dù thành Bách Cách ở một nơi vắng vẻ, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Thậm chí còn vượt qua một số ít thành trì lớn. Tuy nhiên trị an ở đây thì thật không đáng để nhắc tới.

 Giết người, cướp bóc khắp nơi đều có. Hoàn toàn là một nơi mạnh được yếu thua. Cho dù trong thành có đội chấp pháp, nhưng bọn họ chỉ tập trung ở trung tâm thành. Các nơi ở xa thì căn bản mặc kệ.Cho dù ngươi ở cửa thành giết người, cũng không có ai quan tâm.

 Cùng lắm thì giết người xong, giao nộp đủ vàng bạc hoặc linh thạch là được. Tóm lại một câu, nơi đây chỉ có những người mạnh và lắm tiền có quyền nói chuyện.

 Lâm Vân đương nhiên không biết tình hình ở thành Bành Cách. Nhưng cho dù hắn biết, hắn cũng không quan tâm.

 Lúc vào thành phải giao nộp một trăm đồng bạc hoặc năm viên linh thạch Hạ Phẩm.

 Năm viên linh thạch Hạ Phẩm không phải là vấn đề gì với Lâm Vân. Hắn chỉ bất ngờ vì ở đây sử dụng cả vàng bạc. Trên người của hắn không có đồng vàng đồng bạc nào. Có rất nhiều chi phiếu, nhưng hoàn toàn vô dụng.

 Lâm Vân vừa đi vào thành Bành Cách thì đã bị người hteo dõi. Một tên có vẻ mặt gian giảo đi tới trước mặt Lâm Vân, hỏi:

 - Có phải đây là lần đầu tiên tiền bối tới thành Bành Cách hay không? Tiểu nhân tên là Hoàng Hoan. Nếu tiền bối muốn một chỗ nghỉ ngơi, hoặc là muốn tham buổi đấu giá, thì tiểu nhân có thể dẫn đường cho tiền bối. Chỉ cần hai mươi viên linh thạch một ngày là đủ. Tiền bối cứ yên tâm số tiền đó là xứng đáng. Bởi vì người ở đây rất hỗn loạn, nếu không biết đường thì rất dễ bị lừa.

## 545. Chương 451: Không Có Đạo Lý

Không thể không nói tên này rất biết nhìn người. Vừa liếc thấy Lâm Vân là đi tới chào hàng. Hơn nữa, y có vẻ là người lanh lợi và kinh nghiệm. Mà mấy chục viên linh thạch không là gì với Lâm Vân. Cho nên Lâm Vân đồng ý nói:

 - Vậy cũng tốt. Cậu dẫn tôi tới một lữ quán sạch sẽ là được. Tiền nong không là vấn đề. À, còn lấy cho tôi tờ giới thiệu những thứ sắp bán đầu giá.

 Nếu vừa vặn sắp có buổi đấu giá ở đây, Lâm Vân thật muốn đi xem một lát. Bởi vì hắn rất có hảo cảm với ‘Hội đấu giá’. Hắn đã kiếm được Hỗn Độn Sơn Hà Đồ và Tinh Hà Trùy ở đó. Cho nên hắn cảm thấy hắn có duyên với những hội đấu giá như vậy.

 Hoàng Hoan bỗng nhiên ấp úng.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng:

 - Có việc gì thì cứ nói ra.

 Hoàng Hoan vội vàng trả lời:

 - Tờ giới thiệu sản phẩm rất khó lấy. Nhưng vé vào cửa thì tôi có thể được cho tiền bối. Tuy nhiên, một tấm vé vào cửa phải tốn một trăm linh thạch Trung Phẩm. Ghế bình thường thì tốn một trăm linh thạch Thượng Phẩm. Ghế tốt nhất thì có giá trên trời, khó mà kiếm được. Còn về phòng trọ, thì có giá một trăm linh thạch Thượng Phẩm một đêm với phòng tốt nhất. Còn phòng kém thì chỉ cần một viên linh thạch Hạ Phẩm mà thôi.

 Cần phải mua vé vào cửa cũng là bình thường. Chỉ không ngờ tìm một chỗ ngồi bình thường cũng cần tới một trăm viên linh thạch Thượng Phẩm. Tuy nhiên, hiện tại Lâm Vân không thiếu nhất chính là linh thạch.

 Lâm Vân lấy hai trăm hai mươi viên linh thạch Thượng Phẩm ra, đưa cho Hoàng Hoan:

 - Giúp tôi mua một ghế bình thường. Mặt khác thì đặt một phòng tốt nhất. Tuy nhiên, nếu như cậu không để tôi hài lòng, thì cậu cũng biết hậu quả như thế nào rồi đấy.

 Hoàng Hoan thấy Lâm Vân tiện tay đã lấy ra hơn hai trăm linh thạch Thượng Phẩm. Mà hai mươi viên trong đó thuộc về mình, thì kinh hỉ suýt nữa kêu lên. Y biết hôm nay mình đã gặp phải thần tài, còn là một người hào phóng nữa.

 Hoàng Hoan không dám chậm trễ, rất nhanh đã đặt phòng và mua vé cho Lâm Vân.

 Lâm Vân thầm khen tác phong nhanh nhẹn của y. Tuy Hoàng Hoan chỉ là một người bình thường, nhưng y cũng có bản lĩnh riêng của mình. Thật đúng với câu nói, cá có đường cá, tôm có đường tôm.

 Cho nên Lâm Vân thường thêm cho Hoàng Hoan mười viên linh thạch Thượng Phẩm. Làm nghề như của Hoàng Hoan, rất không dễ dàng. Mà Lâm Vân thì đã có trên trăm triệu linh thạch Thượng Phẩm, tiếc gì mấy viên đó.

 Hoàng Hoan thấy Lâm tiền bối hùng hồn như vậy, càng kích động không thôi. Liền nhỏ giọng cảnh báo Lâm Vân một câu. Khi đi rời khỏi thành phải đi theo thương đội, hoặc đi cùng nhiều người. Vạn lần đừng đi một mình, nếu không sẽ bị người để ý.

 Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn đương nhiên không để ý tới việc đó. Tuy nhiên Hoàng Hoan có thể nói điều đó cho hắn, chứng tỏ tính cách của người này không xấu. Phải biết rằng, nếu bị người khác biết, thì y có thể bị mất mạng.

 Sau khi Hoàng Hoan rời đi, Lâm Vân ngồi trong phòng tu luyện.

 Buổi tối còn phải tham gia buổi đấu giá. Hiện tại nghỉ ngơi luôn thể. Ngày mai còn một trường ác chiến.

 Bốn tiếng sau, khi Lâm Vân mở to mắt, cảm giác rất thoải mái. Sự mệt mỏi trên người đã tan biến.

 Nhìn sắc trời, đoán chừng buổi đấu giá cũng sắp bắt đầu. Lần này tham gia đấu giá chỉ là xem mình có may mắn hay không. Nếu không thu hoạch được gì thì cũng không sao cả.

 Tuy nhiên, Lâm Vân vừa mới đi trên đường cái, thì gặp phải hai người quen.

 - Các anh có giảng đạo lý hay không thế? Sư đệ của tôi chỉ mới liếc nhìn cô nương này, các anh đã muốn móc mắt của sư đệ tôi rồi. Thật là quá đáng.

 Là vị Điệp sư tỷ và sư đệ của cô ta.

 Không ngờ hai người cũng đi tới thành Bành Cách.

 - Chỉ liếc nhìn ta? Sư đệ của cô làm gì, cô hỏi y là biết.

 Nói chuyện là một cô gái. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn lên, là một cô gái rất xinh đẹ. Nhan sắc của cô ta không hề thua kém Vũ Tích và Thanh Thanh chút nào. Không ngờ ở thành trì gần sa mạc lại có một mỹ nhân như vậy.

 - Sư tỷ, đệ không làm gì cả…

 Khuôn mặt người thiếu niên đã đỏ bừng. Cậu ta kiên quyết nói.

 - Không làm gì? Hừ, ngươi còn dám nói không làm gì. Lúc ngươi vừa nhìn thấy ta, trong lòng ngươi đang nghĩ gì đó? Đúng là không biết xấu hổ.

 Cô gái này nói xong, hừ lạnh một tiếng.

 Khuôn mặt người thiếu niên càng đỏ hơn. Lúc cậu ta vừa mới nhìn thấy cô gái này, trong lòng đã có một cảm giác kinh diễm. Thậm chí hận không thể đi lên nắm bàn tay nhỏ bé của cô ta. Rồi lại ước gì cô ta làm vợ của mình, sau đó là đêm tân hôn của hai người.

 Nhưng đây chỉ là mong ước trong đầu của cậu ta mà thôi. Không ngờ cô ta lại biết. Điều này thật đáng sợ.

 Người xung quanh nhìn thấy người thiếu niên ấp a ấp úng, không nói lên lời, thì biết trong lòng cậu ta đúng là nghĩ tới cô gái.

 Vị Điệp sư tỷ thì càng lo lắng không thôi. Chuyện như vậy thật không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ lại nghiêm cấm sư đệ suy nghĩ trong đầu? Đây là đạo lý gì vậy?

 Lâm Vân rất chấn động. Cô gái kia rõ ràng tu luyện một loại công pháp đọc tâm. Loại công pháp này chỉ có những người có tư chất bẩm sinh mới có thể tu luyện. Mà những người như vậy rất hiếm. Linh thể trời sinh, trong một tỷ người cũng chưa chắc có một người. Nói gì tới linh thể có khả năng đọc suy nghĩ.

 Nhưng thuật này chỉ có thể đọc được suy nghĩ của những tu sĩ cấp thấp hơn mình. Còn nếu cao hơn thì vô dụng. Tuy nhiên, thuật đọc tâm mạnh hơn thuật Sưu Hồn rất nhiều. Căn bản là không thuộc cùng một cấp bậc.

 Thiếu niên kia không ngờ tới điều đó, mới bị cô gái phát hiện. Nhưng cô gái này cũng thật vô lý. Người ta chỉ suy nghĩ thôi mà đã muốn móc mắt người ta rồi. Đúng là một nữ nhân tâm ngoạn thủ lạt.

 Nếu là người khác, Lâm Vân chẳng muốn xen vào. Nhưng hai người này lại là đệ tử của Song Tử Tông. Cho dù Lâm Vân không có hảo cảm gì với Song Tử Tông, thậm chí là chán ghét. Nhưng hắn còn muốn hỏi thăm tung tích của Mông Văn và Vũ Đình.

 - Còn chờ gì nữa, móc mắt y cho ta. Cắt cả hai chân nữa.

 Nói chuyện là một tên thanh niên anh tuấn đứng bên cạnh cô gái. Ra lệnh xong, tên này lại làm bộ nịnh nọt. Chứng tỏ y là tùy tùng của cô gái.

 Bốn tên hộ vệ to con đứng ở đằng sau, vừa nghe lệnh lập tức đi tới đôi sư tỷ đệ. Bốn tên hộ vệ này, tu vị thấp nhất cũng là Trúc Cơ hậu kỳ. Cao nhất là tu sĩ Kết Đan trung kỳ.

 Khuôn mặt của Điệp sư tỷ trở nên trắng bệch. Mặc dù cô ta chư từng tới thành Bách Cách, nhưng thấy người ở đây vô lý như vậy, thì biết nơi này căn bản không có pháp luật. Đối mặt với ba tu sĩ Kết Đan và một tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, hai người không có bất kỳ đường sống.

 Lâm Vân biết nếu mình không đi lên ngăn cản, thì hai người bọn họ chết chắc.

 - Chờ chút…

 Lâm Vân tiến lên ngăn cản bốn tên hộ vệ.

 - A, là tiền bối…

 Điệp sư tỷ và người sư đệ nhận ra Lâm Vân, liền kinh hỉ kêu lên một tiếng.

## 546. Chương 452: Quận Chúa Toa Ly

- Ngươi là ai? Cút ngay. Đừng chõ mõm vào chuyện này.

 Tên thanh niên anh tuấn thấy có người dám đi ra ngăn cản, liền phẫn nộ quát.

 Lâm Vân đang định lên tiếng, thì có người kéo tay của hắn. Quay đầu nhìn lại, là Hoàng Hoan. Chỉ thấy Hoàng Hoan không ngừng nháy mắt cho mình. Sau đó thì nở nụ cười, đi tới trước mặt người thanh niên anh tuấn và cô gái, cúi người thi lễ:

 - Tiểu nhân bái kiến quận chúa Toa Li và Hà thiếu gia. Tiểu nhân là Hoàng Hoan, thủ hạ của Mạc Tiền. Người này là khách mà tôi dẫn tới. Vì đây là lần đầu tiên tới thành Bành Cách, nên không hiểu quy củ nơi đây, mới mạo phạm quý nhân. Mong rằng hai vị tha thứ. Tiểu nhân lập tức dẫn vị khách này rời đi.

 Hoàng Hoan đầy vẻ cung kính nói.

 Lâm Vân sững sờ. Không ngờ một người sinh hoạt ở dưới tầng thấp nhất, lại có nghĩa khí như vậy. Mà mình chỉ cho hắn ba mươi viên linh thạch Thượng Phẩm không hề có ý nghĩa mà thôi.

 “Trượng nghĩa mỗi tại đồ cẩu bối, phụ tâm đa thị độc thư nhân ”, những lời này thật là đúng. Lâm Vân có thể tưởng tượng, trong mắt của quân chúa Toa Ly và Hà thiếu gia, Hoàng Hoan là hạng người gì. Nhưng không ngờ y vẫn dám đi lên giúp mình nói chuyện. Thậm chí còn lôi cả lão đại của y ra.

 (\* Kẻ trượng nghĩa đa số là người thất học, kẻ phụ lòng đa số là kẻ biết đọc sách)

 Phải biết rằng, sau khi nói chuyện này ra, lão đại Mạc Tiền nói không chừng sẽ không bỏ qua cho Hoàng Hoan. Sống trong một hoàn cảnh như vậy mà vẫn giữ được nghĩa khí, người này thật không sai.

 - Mạc Tiền tính là cái gì?

 Quận chú Toa Ly hừ lạnh một tiếng, rồi nhấc chân đá vào ngực của Hoàng Hoan.

 Hoàng Hoan lập tức bị văng ra mấy mét, không ngừng phun máu tươi. Mấy viên linh thạch cũng rơi ra từ trong túi y.

 Một tiểu nhân vật, ngay cả túi trữ vật cũng không có. Rõ ràng vì một lời trượng nghĩa mà bị giết chết.

 Lâm Vân còn đang suy nghĩ chuyện của Hoàng Hoan, không ngờ cô gái kia nói động thủ là động thủ. Hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhân này lại bạo lực như vậy. Chờ hắn đỡ Hoàng Hoan lên, thì Hoàng Hoan đã không thở ra nữa rồi.

 - Giết hết cho ta.

 Sau khi đá bay Hoàng Hoan, cô gái kia lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Vân. Rồi dứt khoát hạ mệnh lệnh.

 Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Thật là một con mụ ngoan độc. Động cái giết người, không hề quan tâm tới đạo lý. Nữ nhân như vậy, chẳng có lý do để tồn tại.

 - Nếu Tiểu Tinh ở đây, thì ngươi có thể làm tiểu thiếp cho nó.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, Phệ Hồn Thương đã xuất hiện trong tay.

 Lâm Vân căn bản không cần phải lấy ra Phệ Hồn Thương. Bởi vì tu vị cao nhất là người thanh niên và cô gái cũng chỉ là Nguyên Anh mà thôi. Nhưng Lâm Vân muốn Phệ Hồn Thương uống máu của đám người độc ác này.

 Thấy Lâm Vân dám nói chuyện với quận chúa Toa Ly như vậy, người xung quanh đều ngây dại. Trong lúc nhất thời, không ai kịp phản ứng. Ở thành Toa Ly, Toa Ly chính là vua. Cha của cô ta là thành chủ. Sư môn lại là Hóa Linh Điện. Vậy mà vẫn có người đắc tội Toa Lý. Quả thật là chán sống.

 Mỗi lần Toa Ly đi ra ngoài, cô ta muốn thứ gì, đều không có ai dám nói không. Vậy mà hiện tại có người dám coi rẻ cô ta, thậm chí còn lấy vũ khí chống đối nữa chứ.

 - À, Tiểu Tinh là chú chó mà ta nuôi.

 Lâm Vân giải thích, giống như sợ người xung quanh không biết vậy.

 Hoàng Hoan chết đã khiến lửa giận trong lòng Lâm Vân bùng cháy. Đồng thời hắn đã nổi sát cơ. Toàn bộ bọn người này phải chôn cùng Hoàng Hoan.

 - Ngươi, ngươi…

 Quận chúa Toa Ly tức giận nói không lên lời, một lúc sau mới ra lệnh:

 - Bắt hắn lại, rồi đem về rút gân lột da, luyện hồn phách.

 Cô ta cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nói. Đủ biết là cô ta đã hận Lâm Vân tới thấu xương.

 Những tu sĩ xung quanh lúc này mới phản ứng, đều lao tới Lâm Vân. Kể cả tên Hà thiếu gia kia cũng lao tới.

 Bảy tên hộ vệ của quận chủa Toa Ly, cộng thêm năm tên hộ vệ của Hà thiếu gia và bản thân y. Tổng cộng là mười ba người tu sĩ. Trong đó có hai tu sĩ Nguyên Anh. Còn lại thấp nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ.

 Nhiều người như vậy đều xông tới. Giống như căn bản không quan tâm tới tu vị của Lâm Vân vậy, chỉ muốn bắt hắn về rút gân lột da. Điệp sư tỷ thấy nhiều tu sĩ bao vây Lâm Vân như vậy. Cô ta cũng lấy một thanh phi kiếm cực phẩm, muốn chiến đấu cùng với Lâm Vân.

 Lâm Vân khoát tay chặn lại, mỉm cười phóng Phệ Hồn Thương.

 Không ngừng vang lên tiếng phốc phốc. Đủ loại pháp bảo rực rỡ màu sắc vừa chạm vào tia sáng màu tím liền biến mất vô tung vô ảnh.Kèm theo đó là từng bông hoa máu tuôn ra từ trán những tên tu sĩ.

 Hơn mười thân thể rơi từ không trung xuống, đảo mắt đã khí tuyệt. Mười mấy đầu người rơi xuống thân thể của Hoàng Hoan, tạo thành một cái vòng hoa.

 - Hoàng Hoan huynh đệ, còn một nữ nhận ác độc nữa. Chờ tôi lấy đầu cô ta cúng tế cho cậu.

 Lâm Vân nói xong, cầm Phệ Hồn Thương từng bước đi về phía quận chúa Toa ly.

 Xung quanh đã trở nên lặng ngắt. Cả con đường lớn như bị đông cứng. Nhiều tu sĩ vây quanh một mình hắn, vậy mà hắn chỉ cần mấy giây là giải quyết hết. Người này là ai mà có tu vị kinh khủng như vậy?

 Hơn nữa người bị chết đều là thủ hạ của quận chúa Toa Ly, người có quyền thế lớn nhất thành Bành Cách. Còn có Hà thiếu gia, đại thiếu gia của đệ nhất thế gia. Tên kia đúng là muốn làm phản rồi.

 Mà hắn làm hết thảy đều vì báo thù cho một kẻ có thân phận thấp hèn.

 - Ngươi đừng tới đây. Ta là con gái của thành chủ. Sư phụ của ta là trưởng lão của Hóa Linh Điện…

 Quận chúa Toa Ly hoảng sợ nói. Cô ta thật không ngờ người này lại lợi hại như vậy, còn to gan lớn mật giết người của mình.

 Lâm Vân cười ha hả:

 - Dù người nhà của ngươi có là ai đi chăng nữa, ta đều không bỏ qua một nữ nhân độc ác như ngươi. Giết bạn của ta, thì phải đền mạng. Chuẩn bị đi.

 Không chỉ nói Hóa Linh Điện bài danh cuối cùng. Cho dù Tử Vân Điện, Lâm Vân cũng định tiêu diệt. Thì hắn sợ gì Hóa Linh Điện. Đã động thủ, thì không cần quan tâm nhiều.

 Quận chúa Toa Ly biết mình đã đụng phải thiết bản. Thủ hạ bị giết nhiều như vậy, cô ta cũng sợ hãi. Nhưng cô ta không tin Lâm Vân giết được mình. Bởi vì trên người cô ta có rất nhiều bảo bối. Vừa nãy cô ta đã bóp nát một bùa truyền tin. Đoán chừng sư phụ sắp tới đây rồi.

 Một khi sư phụ tới, thì tên kia chết chắc.

 Lâm Vân thì chẳng nghĩ nhiều như vậy, Phệ Hồn Thương đã mang theo màu tím lao tới. Trong nháy mắt liền tới trước mặt cô ta.

 Răng rắc, là tiếng vỡ vụn. Quận chúa Toa Ly đồng thời vò nát hai tấm linh phù.

 Một cái khiên bằng nước xuất hiện ở phía trước cô ta. Đồng thời một con mãng xà mang theo khí tức thời Viễn Cổ lao tới Phệ Hồn Thương của Lâm Vân.

 Con mãng xà này không ngừng gào rú, trên thân của nó có những lớp sương mù màu hồng.

 Đôi mắt của Lâm Vân hơi co lại. Đó là thú hồn Thiên Mãng cấp chín. Hóa Linh Điện quả nhiên ưu ái cô ả này.

## 547. Chương 453: Ai Tới Cũng Thế

Phệ Hồn Thương và Thiên Mãng cấp chín chạm vào nhau vang lên một Oanh khủng khiếp.

 Phệ Hồn Thương bị ngăn cản, sương mù màu hồng xung quanh Thiên Mãng cũng nhạt đi một ít. Nhưng con Thiên Mãng lập tức gào rú, há cái miệng đỏ như máu lao về phía Lâm Vân, như muốn nuốt chửng hắn.

 Lâm Vân không ngờ con xà Thiên Mãng này lại hung mãnh như vậy. May nó là thú hồn, nếu là bản thể, nói không chừng mình phải chịu thiệt thòi rồi.

 Mà cô ả kia lại có pháp bảo như vậy, Lâm Vân không dám khinh thường. Lại phóng Phệ Hồn Thương ra. Nhưng lần này có thêm Tinh Diễm bao bọc.

 Lâm Vân không tin con mãng xà kia có thể ngăn cản được một thương này của hắn. Mặc dù thương này kém một thương đánh với Tân Nhai, nhưng Lâm Vân dùng hết sức để phóng, tuyệt đối mạnh hơn một thương tùy ý vừa nãy rất nhiều.

 - Ầm, ầm…

 Hai tiếng nổ mạnh vang lên, tiếp theo là tiếng gào rú và tiếng vỡ vụn.

 Thiên Mãng bị một thương của Lâm Vân biến thành bã vụn. Mà thế tiến của Phệ Hồn Thương vẫn không ngừng. Càng trực tiếp phá nát cái khiên bằng nước của quận chúa Toa Ly. Xu thế không hề dừng lại, đánh về phía quận chúa Toa Ly.

 Quận chúa Toa Ly đã ngây dại. Thật là một thanh thương cường hãn. Ngay cả Thiên Mãng cấp chín và Thất Thải Thủy Thuẫn của mình cộng lại cũng không ngăn cản được nó. Cô ta luôn cho rằng Thiên Mãng của mình là vô địch. Nhưng mới chỉ hai chiêu, Thiên Mãng đã tan tành.

 Từ khi nào xuất hiện một cường giả lợi hại như vậy? Quận chúa Toa Ly nhìn Phệ Hồn Thương đánh tới, rõ ràng không biết nên đối phó thế nào.

 - Đang, đang, đang.

 Phệ Hồn Thương bị một cái phất trần ngăn cản, vang lên những tiếng giòn vang.

 Một lão già đứng ở phía trước quận chúa Toa Ly.

 - Sư phụ.

 Quận chúa Toa Ly vừa thấy lão già, liền không nhịn được rơi nước mắt, kêu lên một tiếng. Vừa nãy cô ta chỉ cách cái chết trong gang tấc.

 Lâm Vân thu lại Phệ Hồn Thương, lạnh lùng cười. Lão già này đã có tu vị Luyện Hư điên phong. Chỉ cần một bước nữa là tới Hợp Thể Kỳ. Nhưng Lâm Vân căn bản không để ông ta vào mắt. Vừa nãy nếu không phải có Thiên Mãng và cái khiên bằng nước ngăn cản, thì Lâm Vân không tin ông ta có thể tiếp được một thương của hắn.

 Theo lý thuyết, thì bốn ngôi sao màu bạc của Lâm Vân chỉ tương đương với Hợp Thể. Nhưng Lâm Vân hoàn toàn có lòng tin giết được tu sĩ Đại Thừa. Chứ nói gì một lão già Luyện Hư.

 - Thủ đoạn của các hạ thật độc ác, có thể nhẫn tâm ra tay với một cô gái trẻ như vậy. Vừa nãy nếu ta tới chậm một bước, thì đồ đệ của ta đã bị ngươi giết rồi.

 Lão già nhìn Lâm Vân, lạnh lùng nói.

 Tuy nói bên ngoài như vậy, nhưng trong lòng ông ta lại chấn động vô cùng. Ông ta vừa được nếm thử sự lợi hại của cây thương kia. Chân nguyên trong người ông ta vẫn còn đang sôi trào. Cho dù ông ta chỉ là vội vàng ra tay, nhưng ông ta cũng biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của tu sĩ trước mặt này. Ông ta không nhìn thấu tu vị của hắn, đủ biết là tu vi của hắn cao hơn mình.

 - Sư phụ, người này chẳng những giết mười mấy người hộ vệ của đệ tử, thậm chí còn muốn giết đệ tử nữa. Nếu sư phụ đến muộn một lát, thì con đã chết rồi.

 Sắc mặt của quận chúa Toa Ly vẫn trắng bệch. Đủ biết lần sinh tử trong gang tấc kia đã khiến cô ta sợ hãi như thế nào. Từ trước tới nay chỉ có cô ta giết người khác. Hôm nay cuối cùng cũng được nếm tư vị sắp bị giết.

 - Các hạ còn lời gì để nói không?

 Lão già vẫn lạnh lùng nói. Nếu không phải do tu vị của Lâm Vân cao hơn ông ta, thì ông ta đã ra tay rồi. Đâu cần nói nhảm nhiều như vậy.

 Lâm Vân cười ha hả,, nhưng khuôn mặt không có nết vui mừng nào. Hắn thản nhiên nói:

 - Ngươi đến thì sao chứ? Người mà ta muốn giết thì vẫn phải chết. Nếu ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn cản được ta, thì cứ thử xem. Giết một người cũng là giết, giết trăm người cũng là giết.

 Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của lão già liền thay đổi, rồi trở nên rất khó coi. Không ngờ người này lại không nể mắt mình chút nào.

 - Tôi là Cát Phi của Hóa Linh Điện. Các hạ có biết hậu quả của việc đắc tội Hóa Linh Điện hay khong?

 Lão già thấy Lâm Vân không có ý dừng tay, liền đành lôi tông môn ra. Ông ta muốn trông cậy tông môn để dọa đối phương. Nhưng hiện tại phần lớn cao thủ của Hóa Linh Điện cũng đã tới Úy Tinh rồi. Cao thủ còn lại ở Hạt Nguyên Tinh kh ngươi có rời đi Hạt Nguyên Tinh cũng không chạy thoát.

 - Tiền bối xin bớt giận.

 Một tên trung niên lực lưỡng dẫn theo hai nam tử gầy gò đi tới gần Lâm Vân.

 Lâm Vân lạnh lùng nhìn ba người. Ba người này có khả năng là người nhà của Toa Ly. Tuy nhiên, Hoàng Hoan đã bị giết, cho dù mấy người này nói ba hoa chích chòe gì, Lâm Vân cũng tuyệt đối không bỏ qua cô ả. Ba tên mới tới này đều có tu vị Hóa Thần, cũng là tu vị cao nhất trong thành Bành Cách.

 Thấy Lâm Vân chỉ lạnh lùng, không để ý tới mình, tên nam tử lực lưỡng không chút xấu hổ nào cả. Mà tiếp tục nói:

 - Tiền bối, con gái của tôi vì lỗ mãng mà mạo phạm tiền bối. Tôi, thành chủ Bành Cách Sa Du thay mặt nó xin lỗi tiền bối. Tiền bối đi tới thành Bành Cách, tại hạ không đi ra khỏi thành nghênh đón, là lỗi của tại hạ. Hiện tại, tôi có bày tiệc rượu trong phủ. Mời tiền bối…

 Tên Sa thành chủ còn chưa nói hết lời, Lâm Vân đã hừ lạnh, cắt ngang lời y:

 - Nếu ăn một bữa cơm mà Hoàng Hoan có thể sống lại, thì ta không ngại gì. Cho nên đừng nhiều lời nữa, cút đi…

 Sắc mặt của Sa Du lúc trắng lúc đỏ. Trong lòng đã rất tức giận. Y thầm nghĩ lập tức ra tay tiêu diệt tên tu sĩ không biết tốt xấu này. Nhưng y lại không có lá gan đó.

 Cho dù tướng mạo của Sa Du thô cuồng, nhưng y là một tên âm hiểm xảo trá. Y rất hiểu tính cách của sư phụ của con gái mình. Nếu ở tình huống bình thường, thì ông ta đã sớm giết chết tên tu sĩ kia rồi. Nhưng hiện tại tên đó vũ nhục con gái minh như vậy, ông ta vẫn ẩn nhẫn. Chứng tỏ ông ta không phải là đối thủ của người này.

## 548. Chương 454: Biển Vô Nhai

Sư phụ của con gái đã không phải là đối thủ, thì những tu sĩ Hóa Thần như bọn họ càng không có cơ hội. Tu vị của tên tu sĩ từ bên ngoài tới này không những rất cao, mà cứng mềm đều không ăn. Điều này khiến cho y cũng vô kế khả thi.

 - Khiến cho tiểu huynh đệ kia sống lại, cũng không phải là không có biện pháp.

 Trưởng lão Hóa Linh Điện thấy Lâm Vân không nể tình, Phệ Hồn Thương rục rịch muốn phóng ra. Ông ta biết mình không thể ngăn cản được, đành phải nói như vậy.

 - À…

 Nghe nói Hoàng Hoan có thể cứu sống, Lâm Vân liền dừng tay nhìn xem tình huống. Hoàng Hoan chết là vì hắn, vô luận như thế nào, Lâm Vân cũng muốn cứu cậu ta một mạng.

 Hiện tại có thể cứu sống Hoàng Hoan, đương nhiên là ưu tiên việc cứu người trước.

 Thấy Lâm Vân bình tĩnh lại, Trưởng lão của Hóa Linh Điện lấy một viên đan dược màu trắng ra. Rồi đi tới trước Hoàng Hoan, bỏ viên đan dược vào miệng của cậu ta.

 Lâm Vân nhìn viên thuốc mà lão già cho Hoàng Hoan uống, liền đoán ra được nó chính là Cửu Cửu Sinh Cơ Đan.

 Cửu Cửu Sinh Cơ Đan có thể nói là một loại đan dược cực phẩm quý hiếm. Cho dù là Lâm Vân, cũng chưa thể luyện chế được. Nhưng Cửu Cửu Sinh Cơ Đan mà có tác dụng cứu người chết sống lại, thì Lâm Vân không tin. Cho nên hắn lạnh lùng cười.

 Tác dụng chính của Cửu Cửu Sinh Cơ Đan là duy trì sinh cơ của người chết không bị tiêu tán trong ba ngày. Chứ không hề có tác dụng hồi sinh. Nhưng nếu là bị trọng thương, hoặc là trọng thương đến mức có thể tử vong, thì Cửu Cửu Sinh Cơ Đan có tác dụng rất lớn.

 Sở dĩ Lâm Vân không nói ra, là bởi vì hắn muốn nghe tên Trưởng lão của Hóa Linh Điện nói huơu nói vượn như thế nào. Đợi lão nói xong, là lúc hắn không do dự nữa.

 Trong lòng Lâm Vân cũng tinh tường. Cho dù Hoàng Hoan được cứu sống, cừu hận giữa hắn và Hóa Linh Điện cũng khó mà xóa nhòa. Hóa Linh Điện khẳng định tiến hành truy lùng hắn. Nhưng Lâm Vân căn bản không để điều này trong lòng. Hắn đã quyết tâm tiêu diệt Tử Vân Điện, Hóa Linh Điện coi như là kèm thêm. Còn có tên Sa thành chủ, cho dù Hoàng Hoan được cứu sống, đoán chừng y vẫn tìm cách đối phó với mình.

 Chỉ là hiện tại Lâm Vân mạnh hơn bọn họ, nên bọn họ không dám hành động mà thôi. Một khi bọn họ xuất hiện người có tu vị cao hơn Lâm Vân, thì căn bản là không nói nhiều. Trong lòng Lâm Vân rất tinh tường điều này. Nhưng nếu như Hoàng Hoan có thể được cứu sống, hắn có thể tạm thời bỏ qua cho mấy người kia.

 Việc chém giết cứ đợi Hoàng Hoan được cứu sống rồi nói sau. Hóa Linh Điện có lợi hại, chỉ cần không chọc giận tới hắn, thì coi như bỏ qua. Còn không thì hắn tuyệt dối không nương tay.

 - Đạo hữu, tôi vừa cho vị tiểu hữu này uống Cửu Cửu Sinh Cơ Đan. Cho dù cậu ta chưa lập tức sống lại, nhưng ít nhất có thể bảo vệ sinh cơ của cậu ta ba ngày không tiêu tán. Nói cách khác, ba ngày sau tiểu hữu Hoàng Hoan có thể khôi phục lại sinh cơ và sống lại. Cho dù cậu ta không sống lại, thì ba ngày sau, tôi sẽ trở về Hóa Linh Điện lấy Hoàn Sinh Đan cứu sống cậu ta. Đạo hữu thấy thế nào?

 Trưởng lão Hóa Linh Điện không còn xưng hô Lâm Vân là các hạ nữa, mà rất khách khí gọi hắn là đạo hữu.

 Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Lão già này vẫn nói dối. Ba ngày sau, nếu không có Hoàn Sinh Đan thì Hoàng Hoan chết chắc.

 Nhưng Lâm Vân chưa từng nghe qua Hoàn Sinh Đan. Mặc kệ có loại đan dược này hay không, Lâm Vân cũng không sợ Hóa Linh Điện. Hắn có thể đợi ba ngày. Xem ba ngày sau, lão già này còn có trò hề gì.

 - Mới tiền bối tới phủ của tôi nghỉ ngơi. Ba ngày sau bằng hữu của tiền bối nhất định sẽ được chữa trị.

 Khóe mắt của Sa Du lộ ra vẻ hung tàn, nhưng đảo mắt đã biến mất. Bề ngoài thì đầy vẻ cung kính và chờ mong nhìn Lâm Vân.

 Lâm Vân lạnh lùng cười:

 - Không cần. Ta ở lữ quán Biên Thành là được. Hy vọng ba ngày sau, đừng nói với ta rằng không có Hoàn Sinh Đan. Nếu không thì không còn cơ hội thứ hai nữa đâu.

 Lâm Vân nói xong, cũng không thèm để ý tới sắc mặt khó coi của mấy người liền rời đi. Người xung quanh xem náo nhiệt đều lộ vẻ khiếp sợ. Không ngờ cũng có người dám uy hiếp thành chủ Bành Cách như vậy.

 - Tiền bối…

 Vị Điệp sư tỷ và sư đệ thấy mọi chuyện trở nên như vậy đều là vị hai người bọn họ. Cho nên rất bối rối đi theo Lâm Vân.

 Lâm Vân nhìn hai người gật đầu nói:

 - Hai người tạm thời ở bên canh tôi.

 Nói xong, ôm Hoàng Hoan rồi rời đi.

 Hiện tại nếu vứt bỏ hai người sư tỷ đệ này ở đây, thì bọn họ chỉ có một con đường chết.

 Điệp sư tỷ đương nhiên hiểu rõ lợi hại trong đó. Thấy Lâm Vân nguyện ý dẫn theo mình và sư đệ, thì biết hắn muốn cứu hai người. Đâu dám do dự, trong lòng đầy cảm kích đi theo Lâm Vân.

 Mãi đến khi ba người Lâm Vân rời đi thật lâu, Cát Phi mới xanh mặt phóng ra một thanh phi kiếm, rồi dẫn theo Toa Lỳ và mấy người Sa Du trở về phủ.

 Lâm Vân đi vào lữ quán Biên Thành. Đây là lữ quán mà Hoàng Hoan tìm giúp hăn. Không ngờ chỉ mới vài tiếng, Hoàng Hoan đã chết rồi.

 Lâm Vân thuê thêm một phòng riêng cho Hoàng Hoan nằm ở đó. Cho dù lão bản của lữ quán rất không muốn như vậy. Nhưng đối mặt với uy thế của Lâm Vân, y lại không dám phản bác. Rơi vào đường cùng, đành phải đồng ý yêu cầu của Lâm Vân.

 Lâm Vân dẫn theo đôi sư tỷ đệ vào phòng của mình. Căn dặn người của lữ quán, tuyệt đối không được quấy rầy hắn. Rồi mới bộ trí một trận pháp phòng hộ. Đấu giá hội đã không đi được rồi. Nhưng dù sao hắn cũng không cần đồ gì để mua.

 Đôi sư tỷ đệ thấy Lâm Vân dẫn bọn họ vào trong phòng, trong lòng rất khẩn trương. Hai người không biết vị tiền bối có tu vị thâm bất khả trắc này muốn gì ở hai người.

 Vị sư đệ tuổi thiếu niên thì bình tĩnh hơn vì cậu ta không hiểu chuyện. Nhưng Điệp sư tỷ thì biết Lâm Vân là một người rất lợi hại, còn cao hơn sư phụ của mình rất nhiều lần.

 Cô ta không nhìn ra tu vị của Toa Ly, chứng tỏ tu vị của Toa Ly phải từ Nguyên Anh trở lại. Mà sư phụ của Toa Ly thì khẳng định phài cao hơn mấy cấp. Nhưng sư phụ của Toa Ly đối mặt với người này, hầu như không có sức hoàn thủ. Đủ biết thực lực của hắn đã trên Luyện Hư rồi. Thậm chí có thể là Hợp Thể. Mà sư phụ của cô ta mới chỉ là Hóa Thần hậu kỳ mà thôi.

 - Tôi tên là Lâm Vân, hai người yên tâm, tôi không có ác ý gì đâu. Tôi chỉ muốn hỏi hai người một vài việc. Mà thân phận của hai người là như thế nào?

 Lâm Vân bảo hai người ngồi xuống, rồi hỏi thăm.

 Điệp sư tỷ thấy Lâm Vân có vẻ như là người biết lý lẽ. Hơn nữa thân phận của cô ta cũng không có bí mật gì phải giấu diếm. Đoán chứng cả tu sĩ của Hạt Nguyên Tinh đều biết lai lịch của cô ta rồi.

 Mà cái tên Lâm Vân nghe quen quen. Sự khẩn trương trong lòng Điệp sư tỷ giảm bớt, cô ta chậm rãi nói:

 - Tôi tên là Diệp Tiểu Điệp. Còn đây là sư đệ của tôi, cũng là em họ của tôi, Diệp Thành. Chúng tôi đều là đệ tử của Song Tử Tông. Song Tử Tông là một tông môn của Úy Tinh. Nhưng không lâu trước, bởi vì một cái pháp bảo mà cả tông môn bị tiêu diệt. Sư phụ của tôi dẫn theo vài người đệ tử chạy trốn tới Hạt Nguyên Tinh. Nhưng vừa tới đây đã bị tu sĩ của Tử Vân Điện phát hiện và đuổi giết. Hai tên tu sĩ mà hôm nay tiền bối gặp được ở sa mạc chính là người của Tử Vân Điện. Bởi vì Tử Vân Điện đuổi giết, nên sư phụ của tôi và chúng tôi bị lạc nhau. Tôi và sư đệ đi về một hướng. Còn sư huynh, hai vị sư muội và sư phụ không biết hiện tại đang ở đâu.

 Lâm Vân gật đầu. Cô nàng Diệp Tiểu Điệp này quả thật không lừa hắn.

 - Trong số các đệ tử chạy tới Hạt Nguyên Tinh, có phải có hai người tên là Vũ Đình và Mông Văn hay không?

 Diệp Tiểu Điệp liền sửng sốt. Vị tiền bối này làm sao lại quen hai sư muội của mình? Chẳng lẽ hắn tới từ hành tinh của Mông Văn và Vũ Đình đã từng sinh sống?

 Hắn là ai vậy nhỉ? Bỗng nhiên sắc mặt của Diệp Tiểu Điệp thay đổi. Cô ta lô vẻ khó tin nhìn Lâm Vân, rồi đứng lên, run giọng hỏi:

 - Anh, có phải là anh rể, anh rể Lâm Vân không?

 Diệp Tiểu Điệp vì kích động mà nói năng lộn xộn.

 Cô ta đã nghe tên của Lâm Vân từ Vũ Đình rất nhiều lần. Chỉ vì tu vị của người trước mặt này quá mức khủng bố, cho nên cô ta mới vô ý thức không liên lạc người này với vị anh rể luyện cổ võ ở Địa Cầu của Vũ Đình. Cho đến khi Lâm Vân hỏi về Vũ Đình, cô ta mới kêu lên tiếng anh rể. Hoàn toàn là một hành động vô ý thức.

 Lâm Vân sững sờ. Trong lòng tự nhủ, khi nào mình có thêm một cô em vợ mà mình không biết vậy?

 Thấy Lâm Vân ngạc nhiên nhìn mình, Diệp Tiểu Điệp biết vì mình quấ kích động mà cũng gọi Lâm Vân là anh rể như Vũ Đình. Chẳng qua, nếu như cô ta có một người anh rể lợi hại như vậy, thì thật là một chuyện may mắn.

 Khó trách Vũ Đình luôn nói rằng anh rể của nàng sẽ vì nàng báo thú. Anh rể Lâm Vân của nàng thật đúng là tìm tới đây. Thậm chí tu vị tới mức khủng bố như vậy. Một cường giả như hắn, vì sao Mông Văn luôn nói hắn là một võ giả bình thường?

 - Xin lỗi tiền bối, là do tôi quá kích động. Xin hỏi tiền bối, ngài có phải là anh rể Lâm Vân của Vũ Đình không?

 Dù trong lòng đã nắm chín phần, nhưng Lâm Vân còn chưa chính miệng nói ra, thì Diệp Tiểu Điệp không dám khẳng định.

 Lâm Vân gật đầu:

 - Không sai. Tôi là anh rể của Vũ Đình. Cô cũng không cần gọi tôi là tiền bối. Tuổi của tôi không hơn cô được bao nhiêu. Cứ gọi tôi là Lâm Vân là được. Mà các cô bị lạc nhau ở chỗ nào?

 Diệp Tiểu Điệp nghe vậy càng chấn động. Cho dù là Diệp Thanh cũng khó mà tin. Nếu Lâm Vân đúng là anh rể của Vũ Đình, thì tuổi của hắn chắc không lớn. Mà Lâm Vân còn chính miệng thừa nhận. Một người trẻ tuổi mà có thể tu luyện đến mức kinh khủng như vậy. Người này là thiên tài hay là yêu nghiệt?

 Nghe Lâm Vân hỏi chuyện xảy ra, thần sắc của Diệp Tiểu Điệp trở nên buồn bã:

 - Là bốn ngày trước. Lúc mấy người chúng tôi tới gần bờ biển Vô Nhai thì bị người của Tử Vân Điện chặn lại. Trong lúc chiến đấu, sư phụ của tôi đã bảo chúng tôi chia nhau mà chạy. Cuối cùng tôi và Thành đệ trốn thoát. Nhưng vẫn bị Tử Vân Điện theo dõi.

 - Ý định ban đầu của chúng tôi là tới biển Vô Nhai tu luyện một thời gian rồi mới đi ra. Nhưng không ngờ mới tới bờ biển thôi đã bị phát hiện. Mà sư phụ và mấy người Vũ Đình không biết thế nào rồi.

 Lại là Tử Vân Điện. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng:

 - Hai người dẫn tôi tới bờ biển Vô Nhai. Chúng ta đi luôn bây giờ.

 - Vâng.

 Diệp Tiểu Điệp không chút do dự đồng ý. Cô ta chỉ là một tu sĩ Kết Đan còn bị đuổi giết như vậy. Chứng tỏ mấy người sư phụ còn nghiêm trọng hơn.

 Lâm Vân lấy ra một pháp bảo hình phi thuyền. Đây là pháp bảo trong tay tên tu sĩ muốn giết hắn ở Úy Tinh.

 Trước khi đi, Lâm Vân bố trí thêm mấy cấm chế ở phòng của Hoàng Hoan. Sau đó lập tức ẩn thân rời đi thành Bành cách. Sở dĩ phải ẩn thân, bởi vì Lâm Vân khẳng định hắn đang bị đám người Cát Phi giám thị. Cho dù hắn không sợ, nhưng hắn không muốn bọn chúng biết chuyện mình ra ngoài.

 Với tốc độ của Lâm Vân, tăng thêm Diệp Tiểu Điệp chỉ đường. Không cần Tinh Hà Trùy, cũng chỉ mất một ít thời gian là tới bờ biển Vô Nhai.

 - Cát tiền bồi, hiện tại chúng ta nên làm gì? Lẽ nào cứ bỏ qua như vậy? Hay là phải lấy Hoàn Sinh Đan đưa cho hắn?

 Trong phủ thành chủ, Sa Du đầy vẻ không cam lòng hỏi.

 Cát Phi lạnh lùng cười:

 - Muốn Hoàn Sinh Đan? Nằm mơ đi. Cho dù ta có Hoàn Sinh Đan ta cũng không cho hắn. Huống chi Hóa Linh Điện không có thứ đan dược đó.

 - Sư phụ, không có Hoàn Sinh Đan, một khi tên ác độc đó đánh tới, thì chúng ta làm thế nào?

 Quận chúa Toa Ly đã bị một thương của Lâm Vân dọa cho chết khiếp. Thấy sư phụ nói như vậy, cô ta rất khẩn trương. Trong mắt cô ta, những kẻ nào xúc phạm cô ta đều là kẻ ác.

 - Hoàn Sinh Đan dễ tìm như vậy sao. Ta chỉ nghe nói có hai viên như vậy. Một viên do Tịch Mịch Cốc sở hữu. Nhưng đã dùng rồi. Đến hiện tại cũng chưa nghe thấy ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Hoàn Sinh Đan đã thuộc về tiên đan rồi. Thế giới Tu Chân sao có thể luyện chế ra được. Huống hồ giá trị của nó là vô giá. Làm sao có thể dùng nó để cứu mạng một tên hạ đẳng. Ta cho y uống một viên Cửu Cửu Sinh Cơ Đan chỉ là kéo dài mạng sống cho y vài ngày mà thôi. Chờ người của Hóa Linh Điện đến, cho dù hắn có mọc cánh cũng không thoát được. Hóa Linh Điện dễ đắc tội vậy sao?

 Nói xong, Cát Phi cười đầy đắc ý. Trong lòng ông ta đang tính toán, nên tra tấn tên tu sĩ kiểu gì khiến cho hắn muốn sống không được, muốn chết không xong.

 - Nhưng sư phụ, người này rất lợi hại. Con sợ…

 Trong mắt Toa Ly vẫn toát ra vẻ lo lắng. Cô ta rất kiêng kỵ cây thương của Lâm Vân.

 - Lợi hại thì thế nào. Tu vị của hắn cùng lắm cũng chỉ là Hợp Thể mà thôi. Cho dù phần lớn cao thủ của Hóa Linh Điện đã tới Úy Tinh. Nhưng Thái thượng trưởng lão cấp Hợp Thể vẫn còn hai vị. Ta đã truyền tin xin giúp đỡ rồi. Chẳng mấy chốc hai Thái thượng trưởng lão và hai trưởng lão Luyện Hư điên phong sẽ tới. Cộng thêm ta, là ba tu sĩ Luyện Hư. Ta không tin còn không ngăn cản được hắn.

 Cát Phi lạnh lùng cười. Trong lòng còn đang âm thầm may mắn sự anh minh của chưởng môn.

 Trước lúc rời đi Úy Tinh, chưởng môn đã có dự kiến trước, nên mới để lại hai vị trưởng lão Hợp Thể và ba trưởng lão Luyện Hư.

 - Trời ạ.

 Sa Du và hai tên nam tử gầy gò đều hít vào một hơi. Đúng là tông môn lớn mới có nội tình thâm hâu như vậy. Tùy tiện gọi ra đã là hai tu sĩ Hóa Thần. Thậm chí còn có ba tu sĩ Luyện Hư điên phong nữa. Khó trách trưởng lão Cát Phi muốn kéo dài thời gian. Quả nhiên không thể trêu vào các đại môn phái. Đến lúc đó xem tên tu sĩ kia giải quyết kiểu gì.

 Trong đầu bọn họ đã xuất hiện hình ảnh tên kia hướng bọn họ cúi đầu, cầu xin tha thứ. Tất cả đều cười ha ha.

 - Tạm thời theo dõi hắn đã. Nếu hắn có động tĩnh gì thì lập tức báo cáo cho ta biết.

 Cát Phi rất hài lòng với biểu lộ của Sa Du và đồ đệ, lần nữa phân phó.

 - Vâng, thưa Cát trưởng lão. Lữ quán Biên Thành vốn là sản nghiệp của tôi. Nếu người kia đi ra ngoài tôi lập tức biết. Tuy nhiên, từ lúc hắn dẫn theo hai người vào phòng liền không thấy động tĩnh gì. Không biết bọn chúng làm gì trong đó. Mà phòng của hắn đã được bố trí cấm chế, chúng ta không thể nhìn hoặc nghe được bên trong đó. Chỉ đành phải cho người giám thị.

 Sa Du báo cáo.

## 549. Chương 455: Hai Tên Tu Sĩ

Cát Phi gật đầu:

 - Tóm lại là phải cẩn thận, đừng quấy rầy hắn. Ngày mai các trưởng lão sẽ tới. Hắn có cây trường thương không tồi lắm. Chứng tỏ tài sản của hắn rất phong phú. Đến lúc đó thành chủ không phải lo thiếu thứ tốt.

 Nghe Cát Phi hứa hẹn, Sa Du càng thêm nóng bỏng. Tài sản của một tu sĩ Hợp Thể thì sao có thể toàn là đồ tầm thường được.

 - Nơi này là biển Vô Nhai à?

 Lâm Vân nhìn cái ao đầm rộng mênh mông. Hắn tưởng rằng biển Vô Nhai là một khu vực biển rộng. Không ngờ lại là một cái ao đầm.

 Khuôn mặt của Diệp Tiểu Điệp hơi lộ vẻ kinh hãi. Đoạn đường này cô ta đã liều mạng chạy trốn vài ngày. Lâm Vân chỉ cần chưa tới nửa canh giờ là tới nơi. Mà lúc phi hành, không thấy hắn cố sức gì cả. Chứng tỏ hắn chưa toàn lực. Lúc hắn toàn lực thì tốc độ sẽ kinh khủng như thế nào?

 Cô ta đang ngạc nhiên, nghe Lâm Vân hỏi, vội vàng trả lời:

 - Đúng vậy, Lâm đại ca. Nơi này chính là biển Vô Nhai. Sư phụ chúng tôi vì tránh né Tử Vân Điện, đi thật xa mới tới được đây. Nhưng không ngờ vẫn bị bọn chúng phát hiện.

 Diệp Tiểu Điệp nói xong, khuôn mặt đầy vẻ đau xót. Với tình cảnh lúc đó, chắc mấy người đã lành ít dữ nhiều.

 Lâm Vân thầm than. Khu vực biển Vô Nhai có mùi rất khó chịu. Nên có rất ít tu sĩ tới đây tu luyện hay là tìm kiếm bảo vật. Điều này chứng tỏ sư phụ của Diệp Tiểu Điệp đã rất bất đắc dĩ, không còn đường để đi. Mới dẫn đệ tử của mình tới đây. Có lẽ bà ta muốn lợi dụng hoàn cảnh ác liệt ở chỗ này để trốn tránh bị truy lùng.

 Diệp Tiểu Điệp biết cũng có hạn, cho nên Lâm Vân không hỏi thêm. Hắn khống chế pháp bảo phi thuyền kiểm tra mặt biển. Ở đây chỉ có một số tán tu đang tìm kiếm những yêu thú cấp thấp. Càng đi xa, tu sĩ các thiếu. Đến sau cùng thì cơ hồ không thấy một người tu sĩ nào.

 Có vài con cá hổ cấp năm, cấp sáu nhảy lên muốn tấn công pháp bảo phi hành, đều bị Lâm Vân một thương giải quyết. Thân thể của những con yêu thú cấp năm, cấp sáu này đều là những tài liệu quý. Nhưng Lâm Vân chẳng có hứng thú thu thập.

 Lâm Vân không có hứng thú,, không có nghĩa là Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành không khát vọng. Cho nên hắn cười nói:

 - Hai người thích nhặt thì nhặt, cho đỡ lãng phí.

 Nghe Lâm Vân nói vậy, Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành lập tức nhảy vào trong ao đầm nhặt xác yêu thú. Lâm Vân thì dừng ở không trung, cứ có con yêu thú nào lao tới đều bị hắn giết chết. Thậm chí có vài con yêu thú cấp bảy, nhưng cũng không ngăn cản được Phệ Hồn Thương của Lâm Vân.

 Mấy người tìm khắp ao rộng, trời cũng đã sáng, nhưng vẫn không thấy tung tích gì của sư phụ của Diệp Tiểu Điệp và mấy người. Mà yêu thú thì đã chết khá nhiều rồi.

 - Oanh..

 Phệ Hồn Thương của Lâm Vân vừa giết thêm một con chim điêu màu vàng cấp bảy điên phong. Hắc Kim Điêu là yêu thú phi hành, cực kỳ khó đối phó. Nhưng gặp Lâm Vân, nó chỉ có số chết.

 Thấy đôi sư tỷ đệ hưng phấn thu tài liệu, Lâm Vân nghĩ ở đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Đi xa hơn thì toàn là yêu thú cấp tám. Diệp Tiểu Điệp nói sư phụ của cô ta chỉ có tu vị Hóa Thần điên phong. Chắc bọn họ không đi sâu vào đó làm gì.

 Đợi hai người thu thập xong tài liệu của yếu thú, liền mang hai người rời đi. Hắn muốn diệt Tử Vân Điện trước rồi nói sau.

 - Hắc Kim Điêu cấp bảy?

 Một tiếng kinh hỉ truyền tới. Sau đó xuất hiện hai tu sĩ, một béo, một gầy. Đều có tu vị Nguyên Anh.

 Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đang bề bộn thu thập yêu thú. Nghe vậy liền ngẩng đầu lên. Bọn họ khó hiểu nhìn hai tu sĩ Nguyên Anh. Trong lòng tự nhủ, Hắc Kim Điêu cấp bảy là thứ tốt, nhưng nó không thuộc các ngươi, các ngươi cao hứng như vậy làm gì?

 Hai tên tu sĩ Nguyên Anh vừa tới, liền cẩn thận đánh giá Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành. Thấy hai người chỉ là Kết Đan sơ kỳ và Trúc Cơ sơ kỳ thì hơi ngạc nhiên. Tu vị như vậy cũng tới đây bắt yêu thú à?

 Tuy nhiên, con yêu thú cấp bảy kia khẳng định không phải do hai người này bắt được. Lẽ nào đằng sau hai người còn có cường giả? Hai tên tu sĩ Nguyên Anh phóng thần thức ra ngoài kiểm tra, nhưng vẫn không thấy tung tích của tu sĩ nào cả. Lâm Vân vì ẩn thân thu hút yêu thú, cho nên hai người kia không nhìn thấy.

 Nếu xung quanh không có tu sĩ khác, lẽ nào Hắc Kim Điêu cấp bảy thực sự do hai người này mèo mù vớ phải cá rán? Điều này sao có khả năng được? Hoặc là do Hắc Kim Điêu bị trọng thương, nên hai người này nhặt được tiện nghi? Còn đang nghi ngờ, cho nên hai tên chưa đi lên đoạt.

 - Các ông muốn làm gì?

 Diệp Tiểu Điệp thấy hai tu sĩ Nguyên Anh chỉ chăm chú nhìn Hắc Kim Điêu. Liền biết hai người này có ý cướp đoạt.

 - À, chuyện là như vậy. Chúng tôi đang đuổi bắt một con Hắc Kim Điêu, cuối cùng khiến cho nó bị trọng thương. Chúng ta một đường đuổi theo, không biết có phải là con Hắc Kim Điêu trong tay cô hay không?

 Một tên bịa đặt nói, đồng thời không ngừng phóng thần thức kiểm tra phạm vi 100km xung quanh.

 Diệp Tiểu Điệp đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch. Không ngờ vẫn có loại tu sĩ không biết xấu hổ như vậy. Diệp Thành thì lộ vẻ cười nhạo, lấy một con cá hổ cấp bảy từ túi trữ vật ra:

 - Không biết con cá hổ này có phải cũng bị các ông đuổi tới không?

 Lại là một yêu thú cấp bảy? Sự tham lam của hai tên tu sĩ Nguyên Anh rốt cuộc đã chiến thắng lý trí. Bọn chúng nhìn nhau, lập tức muốn động thủ.

 Hai con yêu thú cấp bảy có ý nghĩ như thế nào với tu sĩ Nguyên Anh, không nói cũng biết. Cho dù hai tu sĩ cấp thấp này có chỗ dựa sau lưng, nhưng bọn họ cướp đoạt rồi rời đi. Ai biết đấy là đâu.

 Hai tu sĩ Nguyên Anh đoán chừng là do con cá hổ cấp bảy đánh nhau với con Hắc Kim Điêu. Đôi bên đều trọng thương nên mới tiện nghi cho hai tên tu sĩ cấp thấp.

 - Động thủ.

 Một người quát lên, đồng thời lao về phía Diệp Tiểu Điệp. Đối phó với tu sĩ Kết Đan, bọn họ không cần phải phóng pháp bảo.

 Tên tu sĩ kia đã lao tới Diệp Thành trước khi đồng bọn lên tiếng.

 Nhưng ngay lập tức sắc mặt của hai tên liền thay đổi. Bọn họ rõ ràng bị giam cầm trên không trung. Điều này chỉ có tu sĩ cấp cao mới làm được.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, gỡ bỏ thuật ẩn thân. Nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh sắc mặt đã trắng bệch.

 - Lá gan của hai ngươi thật không nhỏ.

 Hai tên này sợ tới mức hồn phi phách tán. Khí thế cường đại trên người Lâm Vân khiến bọn chúng cơ hồ không thể thở được. Tu sĩ cấp Nguyên Anh là những cường giả ở nhiều hành tinh. Nhưng ở Hạt Nguyên Tinh, bọn họ chỉ xếp phía cuối mà thôi.

 Trong lòng hai tên đã rất hối hận. Vì tham của mà mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy. Hai tu sĩ yếu kém dám tới đây. Nếu không phải do trưởng bối dẫn theo, bọn họ dám tới sao? Hai người vì nhìn thấy yêu thú cấp bảy, nhất thời nổi lòng tham, mà quên mất điều quan trọng đó.

 - Tiền bối tha mạng. Chúng tôi mắt mù mới nên mạo phạm tới tiền bối. Mong tiền bối tha cho một lần. Tôi nguyện ý giao toàn bộ tài sản của tôi cho tiền bối.

 Tu sĩ Nguyên Anh hơi béo liền vội vàng xin tha.

## 550. Chương 456: Tấn Công Tử Vân Điện

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Đồ đạc của tu sĩ Nguyên Anh, còn chưa khiến hắn có hứng thú.

 Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành nhìn hai tên bị giam cầm, trong lòng rất hả giận. Từ lúc tông môn bị giết cho tới bây giờ, hai người đều giống như chó nhà có tang vậy. Đâu được hả hê như hôm nay. Tuy nhiên, hai người càng thêm minh bạch một điều, ở thế giới Tu Chân, không có thực lực thì chỉ là con mồi béo bở cho kẻ khác mà thôi.

 Ánh mắt của hai người nhìn về phía Lâm Vân càng thêm sùng bái. Tu sĩ Nguyên Anh ở trước mặt Lâm Vân chả khác gì một con kiến. Đúng là cường giả có khác.

 Diệp Tiểu Điệp là người cảm nhận sâu nhất. Khó trách sư muội Vũ Đình sùng bái anh rể của nàng như vậy. Anh rể của nàng quả nhiên đáng để cho người ta sùng bái. Buồn cười Hoa sư huynh còn coi thường anh rể của Vũ Đình. Người không đáng nhắc tới, mới chính là Hoa Thường sư huynh.

 Hoa sư huynh hơn năm mươi tuổi tu luyện tới Nguyên Anh hậu kỳ. Có thể coi là kinh tài tuyệt diễm.

 Mà anh rể Lâm Vân của Vũ Đình, nhiều lắm cũng chỉ hơn ba mươi tuổi. Tuyệt đối không phải là những lão quái mấy trăm tuổi. Nhưng hắn đã có tu vị khủng bố như vậy. Thiên phú của Hoa sư huynh ở trước mắt Lâm đại ca, quả thực không đáng nhắc tới. Ánh mắt của Diệp Tiểu Điệp nhìn về phía Lâm Vân càng thêm nóng bóng. Đây là sự tôn kính và sùng bái đối với cường giả. Phỏng chừng sư tổ Sở Chung của Song Tử Tông cũng chỉ ngang bằng Lâm đại ca mà thôi.

 - Trả lời ta mấy vấn đề. Thứ nhất, các ngươi đã ở đây được bao lâu rồi? Thứ hai, mấy ngày gần đây các ngươi có nhìn thấy một vài người lạ hoặc đệ tử của lưỡng tông tam điện hay không? Thứ ba, nếu nói cho ta một tin tức tốt, nói không chừng ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Hiện tại bắt đầu trả lời, mạng của các ngươi ở trong tay chính các ngươi.

 Lâm Vân lạnh lùng nói.

 Tên tu sĩ hơi gầy vội vàng trả lời:

 - Hai người chúng ta ở đây tu luyện đã được một năm. Ngoại trừ nửa năm trước xuất hiện một con yêu thú cấp chín ra, gần đây không có việc gì lớn cả. Nhưng ba ngày trước tôi có nhìn thấy vài tu sĩ của Tử Vân Điện chật vật rời đi nơi này. Những điều khác…Tạm thời không có.

 Tên này nói xong, đầy khẩn trương nhìn Lâm Vân.

 Tên tu sĩ hơi béo cũng vội vàng nói:

 - Tôi và cậu ta đi cùng nhau. Cậu ta thấy gì, tôi cũng thấy cái đó.

 Lâm Vân cười hắc hắc:

 - Một ít tin tức như vậy còn chưa đủ để bảo vệ tính mạng. Ba ngày trước, những tên tu sĩ của Tử Vân Điện mà các ngươi nhìn thấy có dẫn theo mấy cô gái hay không?

 - Không có, có bốn tu sĩ Tử Vân Điện, thì đều bị thương nặng. Lúc rời đi rất là chật vật.

 Tên béo đoạt lời nói.

 Núi Tử Vân Phong.

 Lâm Vân cầm Phệ Hồn Thương đứng ở ngoài trận pháp bảo vệ Tử Vân Điện.

 Hai tên tu sĩ Luyện Hư của Tử Vân Điện không chịu được ba chiêu của Lâm Vân đã bị tiêu diệt. Cho dù là Tam Điện chủ cũng không kiên trì được lâu, mang theo vết thương mà quay về. Các tu sĩ còn lại của Tử Vân Điện dứt khoát mở đại trận bảo vệ, đợi chờ cao thủ ở Úy Tinh.

 Ngày hôm qua, Lâm Vân đã giết hai tên tu sĩ Nguyên Anh rồi sưu hồn chúng nhưng không có kết quả gì. Hắn liền dẫn theo Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đi thẳng tới Tử Vân Điện. Nếu như bốn tên tu sĩ Tử Vân Điện còn chưa bắt được mấy người Vũ Đình, vậy chứng tỏ bọn họ chưa bị giết và chạy thoát. Hoặc là bọn họ được một cường giả giúp đỡ.

 Khi nghe Lâm Vân nói muốn tiêu diệt Tử Vân Điện, Diệp Tiểu Điệp đờ ra vì kinhh hãi. Cô ta thật không ngờ người anh rể này của Vũ Đình lại to gan lớn mật như vậy. Dám đối đầu với một tông môn siêu cấp. Đây là khí phách gì vậy?

 Trong lòng của Diệp Thành thì càng nóng bỏng. Nghĩ tới việc phá hủy một đại tông môn thôi đã cảm thấy nhiệt huyết sôi trào rồi.

 Diệp Thành không suy nghĩ nhiều như Diệp Tiểu Điệp. Đối với cậu ta mà nói, Lâm đại ca rất lợi hại. Đi đánh Tử Vân Điện cũng rất bình thường, chẳng có gì kỳ lạ quý hiếm cả.

 - Lâm đại ca, anh thực sự muốn tiêu diệt Tử Vân Điện sao? Anh phải biết rằng Tử Vân Điện là tông môn nằm trong năm tông môn đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh đấy. Tôi sợ…

 Diệp Tiểu Điệp vẫn lo lắng không thôi. Tuy nhiên, cô ta cũng biết thù oán giữa Lâm Vân và Tử Vân Điện kết định rồi. Lâm Vân đã giết nhiều tu sĩ của bọn họ như vậy rồi mà.

 Lâm Vân cười nhạt:

 - Có gì phải sợ. Tôi không đến diệt bọn chúng. Chẳng lẽ đợi bọn chúng tới diệt tôi sao? Huống hồ chúng ta đã ở đây rồi, nói những lời vô ích đấy làm gì?

 Cho tới bây giờ, Lâm Vân đều không thích đợi phiền toái tới tìm tận cửa. Nếu có thể tiêu diệt phiền toái trước khi nó có thể uy hiếp được mình là cách tốt nhất.

 Việc Tử Vân Điện tiêu diệt Kỷ Minh Tinh, chứng tỏ bọn họ đang gắt gao điều tra mình. Một khi bọn họ tìm được vị trí của Địa Cầu rồi tiến hành trả thù. Thì một mình Lâm Vân không thể bảo vệ hết được. Còn không bằng thừa dịp hiện tới tiêu diệt Tử Vân Điện trước, rồi nói sau.

 - Ầm, ầm…

 Liên tục vang lên tiếng nổ. Lâm Vân đang dùng Phệ Hồn Thương công kích trận pháp. Đã quyết tâm tiêu diệt Tử Vân Điện, thì cho dù giết một người cũng là giết, giết một trăm người cũng là giết. Lâm Vân tuyệt đối không thể có lòng dạ đàn bà.

 Huống hồ người của Tử Vân Điện không phải là hạng người nhân từ gì. Kỷ Minh Tinh chính là một ví dụ.

 Phá đại trận bảo vệ núi Tử Vân này không phải là đơn giản. Nói không chừng công phá nửa năm tới một năm cũng không nhất định phá vỡ. Nhưng uy lực của Phệ Hồn Thương không phải chuyện đùa. Mỗi một kích của nó tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Từ buổi sáng cho tới bây giờ, Lâm Vân vẫn không ngừng oanh kích trận pháp này.

 Các tu sĩ ở trong Tử Vân Điện thì không hiểu bọn họ đã đắc tội gì với một người lợi hại như vậy. Nhưng đã có mấy đệ tử nhận ra đôi nam nữ trẻ tuổi đứng bên cạnh hắn là người của Song Tử Tông.

 Không ngờ còn chưa được ăn cá, đã dính đầy mùi tanh rồi. Tu sĩ của Song Tử Tông còn chưa bắt được, người ta đã đánh tới tận cửa. Tử Vân Điện bị đánh thật là oan uổng. Lúc trước biết được tin tức của Song Tử Tông là Tử Vân Điện. hiện tại bị đánh cũng là Tử Vân Điện. Mà các tông môn khác thì cứ việc ăn sẵn, chẳng phải chịu hậu quả gì cả.

 Việc đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Tên kia đang không ngừng oanh kích đại trận. Dù đại trận không có khả năng bị xuyên thủng, nhưng vẫn phải cẩn thận.

 Tử Vân Điện có hai tu sĩ Luyện Hư thì đã bị giết. Tam điện chủ có tu vị Hợp Thể cũng bị thương. Các đệ tử khác mặc dù nhiều, nhưng cũng chỉ có một số là Hóa Thần Kỳ và Nguyên Anh Kỳ mà thôi.

 Có thể nói, hiện tại Tử Vân Điện không có người nào có thể đối phó với tên kia. Các tu sĩ có tu vị cao thì đều đã đi tới Úy Tinh. Mà bọn họ không có biện pháp nào để báo tin từ hành tinh này tới hành tinh khác. Tuy đã phái người đi tới Úy tinh, nhưng ai biết bao lâu mới trở về.

## 551. Chương 457: Thương Đạo

Mặc dù còn ba vị trưởng lão đã bế quan. Một vị có tuổi đời cao nhất là hai nghìn năm, không biết còn sống hay đã chết. Còn hai vị, thì thấp nhất cũng đã tu luyện được năm trăm năm. Nhưng không tới đường cùng, Tam điện chủ Lệ Hải sẽ không quấy rầy bọn họ. Nên chỉ có thể phòng ngự như vậy.

 Y đã phóng bùa truyền tin cho Ngũ Hổ Đường và bốn đại tông môn còn lại. Không biết bên đấy có phái người tới hỗ trợ hay không. Còn các môn phái nhỏ khác, kéo tới chỉ chịu chết.

 Biện pháp duy nhất là không ngừng tu bổ đại trận. Khiến cho tên kia không xuyên thủng được. Về điểm này, thì mọi người của Tử Vân Điện đều yên tâm. Đại trận bảo vệ núi Tử Vận là đại trận Thượng Cổ, do một đại tông sư về trận pháp bố trí.

 Cho nên tên kia muốn phá vỡ đại trận chỉ là si tâm vọng tưởng. Phần đông các tu sĩ của Tử Vân Điện đều cười nhạo Lâm Vân không biết tự lượng sức mình. Chỉ có điện chủ Lệ Hải là cẩn thận hơn. Y không ngừng phái người thay nhau tu bổ đại trận.

 Sự thật đã chứng minh việc Lệ Hải cẩn thận là không thừa. Đại trận chưa bị công phá nhưng đã có vết nứt. Nhờ sự cẩn thận của Lệ Hải, mà đại trận được tu sửa lành lặn như trứơc. Chỉ tốn một ít linh thạch Thượng Phẩm mà thôi. Đối với một tông môn lớn như Tử Vân Điện, linh thạch muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

 Lâm Vân vẫn bình tĩnh dùng Phệ Hồn Thương oanh kích đại trận. Dù đã trôi qua một ngày, nhưng đại trận không hề có chút biến hóa nào. Lâm Vân thì vẫn tiếp tục điều khiển Phệ Hồn Thương với tốc độ nhanh như tia chớp đánh tới.

 Diệp Tiểu Điệp đã nhìn ra vấn đề. Mỗi một kích của Lâm Vân, đại trận này lại có một vết nứt nho nhỏ ở bên ngoài. Nhưng vết nứt này liền đảo mắt không thấy đâu. Chứng tỏ nó đã được tu sửa. Nếu cứ như vậy, cho dù Lâm Vân có công kích một trăm năm cũng không thể phá được đại trận của Tử Vân Điện.

 Trong lòng Diệp Tiểu Điệp rất buồn bực. Chính cô ta cũng nhìn ra, chẳng lẽ Lâm đại ca còn chưa biết? Mặc dù muốn đi lên nhắc nhở Lâm đại ca, nhưng Lâm đại ca rõ ràng giống như không phát giác vậy. Hắn rất chăm chú phá đại trận.

 Giống như hắn tấn công không phải là đại trận, mà là đang tập luyện vậy.

 Thực ra Diệp Tiểu Điệp nghĩ không sai. Lâm Vân đúng là đang đắm chìm trong một cảm giác hoàn toàn mới lạ.

 Từ lúc bắt đầu oanh kích, về sau cứ mỗi một thương, trong lòng Lâm Vân lại có một loại xúc động Đó là cảm giác hiểu ra nhưng không thể nắm lấy. Cứ mỗi một thương bắn ra, hắn lại có một lĩnh ngộ mới. Càng ngày càng tiếp cận một thương đánh về phía Tân Nhai lần trước.

 Hắn tin rằng cứ oanh kích như vậy, sớm muộn gì hắn cũng lĩnh ngộ ra được hết ý nghĩa của một thương kia.

 Cho nên, dù oanh kích một ngày, nhưng hắn không nóng lòng chút nào. Thậm chí còn hy vọng đại trận không bị phá sớm. Một khi đại trận bị phá, thì rất khó tìm về cảm giác đó.

 Cơ hội này không phải lần nào cũng có, cho nên Lâm Vân rất quý trọng. Cả tinh thần đều đắm chìm vào cây thương. Tâm cảnh và tu vị của hắn không ngừng được tôi luyện.

 Rắc một tiếng. Một quy tắc mới bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Vân. “ Tinh Thần Tự Nhiên Đạo ”. Rốt cuộc Lâm Vân đã có đạo riêng của hắn. Lúc trước, ở chỗ cha của Chu Linh Tố, Lâm Vân lĩnh ngộ được đạo Vong, chỉ là một quy tắc trong đó mà thôi.

 Tâm trí của Lâm Vân càng thêm rộng mở. Tâm cảnh và tu vị của hắn tu luyện được đều dựa vào cảm giác và sự đốn ngộ. Cho tới bây giờ đều không có một quy tắc hay sự ước thúc nào cả. Hôm nay hắn rõ ràng lĩnh ngộ ra Tinh Thần Tự Nhiên Đạo. Vạn vật giống như tâm trí, cực kỳ hỗn đốn. Nhưng quy tắc của nó lại ở trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn có đạo pháp tu luyện tâm cảnh. Vậy về sau hắn đã có phương hướng để phát triển.

 Tinh Thần Tự Nhiên Đạo cùng với Ngũ Tinh Pháp Quyết đã trở thành hai môn công pháp do chính bản thân hắn lĩnh ngộ ra.

 Lâm Vân thét dài một tiếng. Tốc độ của Phệ Hồn Thương càng nhanh hơn, càng thêm tinh tế và uy lực. Lâm Vân tin tưởng, chỉ một lúc thôi, hắn sẽ thấu hiểu được hàm nghĩa của một thương.

 Lâm Vân đang chăm chú công kích, bỗng nhiên thét dài, khiến Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đều lo lắng. Trận pháp bảo vệ kia còn chưa bị phá, tâm tình của hắn lại không ổn như vậy. Nhưng quan sát một lúc, Diệp Tiểu Điệp lại nhận ra khí chất của Lâm Vân đã khác lúc đầu. Nhưng lại không thể nói ra được chỗ bất đồng.

 - Là tên nào cuồng vọng như vậy, dám công kích đại trận hộ sơn của Tử Vân Điện?

 Ba tên tu sĩ vừa mới tới vừa nói, vừa phóng pháp bảo đánh về phía Lâm Vân.

 Lâm Vân còn đang trong trạng thái lĩnh ngộ, thì bị ba pháp bảo tấn công. Linh lực cường đại đẩy Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành văng ra xa, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.

 Còn kém chút xíu thì bị cắt đứt, ánh mắt của Lâm Vân liền trở nên lạnh lẽo. Phệ Hồn Thương lao ra ngoài, mang theo sát khí và cuồng phong giết tới.

 Một thương này thảm thiết vô cùng, khiến cho Lâm Vân cũng phải chấn động. Rõ ràng bị cắt đứt, nhưng nó lại phù hợp với đạo tự nhiên.

 - A, a…

 Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ba tên đánh lén của Ngũ Hổ Đường, thì hai tên bị Phệ Hồn Thương đánh cho tan xác. Còn một tên thì bị dư lực của Phệ Hồn Thương cắm vào vách núi. Trước khi chết, trong mắt của người này đầy vẻ hoảng sợ.

 Một thương uy lực như thế đã khiến các tu sĩ chạy tới xem náo nhiệt phải hít vào một hơi khí lực. Thật là một thương cường hãn. Hai tu sĩ Luyện Hư Kỳ, còn một tu sĩ Hợp Thể sơ kỳ, rõ ràng còn chưa kịp hoàn thủ đã bị chết bởi cây thương.

 Các tu sĩ của Ngũ Hổ Đường vừa chạy đến, liền vội vàng dừng bước. Bọn họ không có thực lực để động vào người kia. Tốt nhất là tránh môt bên xem tình huống.

 Ngũ Hổ Đường mặc dù là liên minh của năm đại môn phái. Nhưng không có môn phái nào dám rước về một người lợi hại như vậy.

 Nhìn Phệ Hồn Thương còn cắm trên vách núi, Lâm Vân bỗng nhiên sáng tỏ.

 Giờ hắn đã hiểu ra vì sao một thương này lại là một thương hoàn hảo. Nếu không phải bị ba tên tu sĩ đánh lén, thì có thể hắn ở đây đập trăm năm, cũng không có cách nào đột phá một điểm chướng ngại cuối cùng đó.

 Phệ Hồn Thương cần máu tươi và hồn phách mới có thể lĩnh ngộ ra thương ý. Một thương này mang theo Tinh Thần Tự Nhiên Đạo đã phát huy hoàn toàn tâm ý của Lâm Vân.

 Công phá đại trận chỉ khiến hắn lĩnh ngộ về mặt thương ý càng sâu mà thôi. Nếu muốn hắn đột phá thì phải cần máu tươi và linh hồn. Đại trận là vật chết, dù cường hãn nhưng lại không thể để cho hắn đột phá.

 Đằng sau thương ý là thương đạo, chỉ cách nhau một ranh giới.

 - Ha ha ha ha.

 Lâm Vân cuồng tiếu. Trong lòng vui sướng không có cách nào nói lên lời. HIện tại cho dù hắn còn chưa đột phá năm sau, nhưng hắn đã lĩnh ngộ thương đạo. Tử Vân Điện có lợi hại đi chăng nữa, hắn cũng không để ở trong lòng. Một khi hắn tới năm sao màu bạc, thì Tử Vân Điện chỉ như một cái búng tay mà thôi. [/CHARGE][/HIDE]

 Tuy nhiên, hắn không đợi được đến năm sao. Hắn muốn tiêu diệt ngay bây giờ.

 Lâm Vân vẫy tay một cái, ba cái nhẫn đã rơi vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Phệ Hồn Thương đã quay trở về trong tay. Nhìn càng ngày càng nhiều tu sĩ tới xem náo nhiệt, khuôn mặt của Lâm Vân không tỏ vẻ gì cả.

 Cảm nhận được uy thế của Lâm Vân, khuôn mặt của các tu sĩ xung quanh đều thay đổi. Không biết từ khi nào Hạt Nguyên Tinh xuất hiện một người nghịch thiên như vậy? Đơn thương độc mã dẫn theo một tu sĩ Trúc Cơ và tu sĩ Kết Đan đã dám đánh tới Tử Vân Điện.

 Nếu như nói hắn tự tìm cái chết, thì một thương của hắn đã giết chết hai tu sĩ Luyện Hư và một tu sĩ Hóa Thần. Cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ chắc cũng không hơn cái này. Thậm chí còn không dứt khoát như hắn.

 Ở Hạt Nguyên Tinh, tu sĩ Đại Thừa Kỳ chỉ rải rác mà thôi.

 Đủ loại tâm trạng, khiếp sợ, ngờ vực, sùng bái, ghen ghét đan xen…

 Trong khoảng thời gian ngắn, các tu sĩ tới xem náo nhiệt đã suy nghĩ đủ thứ. Nhưng không có ngoại lệ, là chuyện hôm nay nhất định sẽ lan truyền tới khắp Hạt Nguyên Tinh. Đoán chừng còn chưa tới ngày mai, cả Hạt Nguyên Tinh đã biết rồi.

 Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thanh mang theo vết thương đi tới trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân lấy hai viên đan dược cho hai người nói:

 - Hai người đứng ở bên kia đợi đi. Để tôi diệt nốt Tử Vân Điện.

 Lâm Vân nói xong, liền nhìn lướt qua những tu sĩ xem náo nhiệt. Những người bị ánh mắt của Lâm Vân đảo qua, đều cảm thấy rùng mình một cái.

 - Nhưng Lâm đại ca, đại trận này…

 Diệp Tiểu Điệp chần chờ nhìn đại trận.

 Lâm Vân lạnh lùng cười:

 - Một nén nhang trước, nó vẫn còn là đại trận hộ sơn. Hiện tại, trong mắt tôi, nó chỉ là cái hàng rào bình thường mà thôi.

 Nói xong, Lâm Vân bình tĩnh phóng Phệ Hồn Thương ra. Miệng quát:

 - Mở cho ta…

 Tất cả mọi người ở đây nhìn cây thương của Lâm Vân bình bình đạm đạm tiếp cận đại trận hộ sơn.

 Đang lúc mọi người còn không rõ, thì Phệ Hồn Thương bỗng nhiên phát ra một thanh âm điếc tai. Khiến bọn họ cảm thấy không gian như muốn sụp đổ vậy. Linh khí xung quanh ba động rất kịch liệt. Khiến tất cả mọi người có cảm giác như không có trọng lượng, hô hấp cũng khó khăn.

 Một thương bình thường mà rõ ràng tạo thành uy thế khủng bố như vậy. Quả thực là quá mức quỷ dị. Một thương này đúng là trái ngược với một thương đã giết ba tu sĩ của Tử Vân Điện.

 Một thương thảm thiết vô cùng, chưa từng có từ trước đến nay. Một thương bình bình đạm đạm lại ẩn dấu một lực phá hoại đáng sợ.

 - Rắc rắc….

 Đại trận không lâu trước còn cứng rắn vô cùng, bỗng nhiên tan vỡ như đồ sứ vậy. Lâm Vân cầm trường thương trong tay, không chút do dự bước vào Tử Vân Điện. Các tu sĩ ở bên ngoài đều phản ứng, nhưng bọn họ chỉ còn nhìn thấy bóng lưng kiên cường của Lâm Vân mà thôi.

 Người xung quanh đã hóa đá. Nếu như việc Lâm Vân giết chết hai gã Luyện Hư và một gã Hóa Thần, có người còn có thể làm được. Nhưng một thương phá hủy cả đại trận của Tử Vân Điện, cả Hạt Nguyên Tinh đã không ai làm được. Cho dù là người Tịch Mịch Cốc cũng thế.

 Không ngừng vang lên tiếng hít thở và tiếng bàn luận. Người kia là ai? Tử Vân Điện sao có thể đắc tội với một người như vậy?

 - Ta hiểu ra rồi, ta hiểu ra rồi.

 Bỗng nhiên, một tu sĩ Nguyên Anh hét lớn rồi rơi lệ đầy mặt. Hắn nói xong câu đó, liền lập tức ngồi xuống đất, khí thế không ngừng bay lên. Ngươi này rõ ràng ở trước đám đông đột phá tu vị.

 Người quen biết y biết y là một tán tu, có tu vị Nguyên Anh sơ kỳ đã hơn một nghìn năm. Nhưng mãi không có cách nào có thể đột phá. Không ngờ hôm nay y mới nhìn một thương của người khác đã đột phá rồi. Cơ duyên của người này thật lớn.

 Tròng lúc nhất thời có rất nhiều ánh mắt hâm mộ và ghen ghét quăng về hướng của y.Thậm chí có một số người lo lắng có nên thu nhận y vào môn phái của mình hay không?

 Phải biết rằng, trong việc Tu Chân, đột phá khó khăn nhất là từ Nguyên Anh tới Hóa Thần và Hóa Thần tới Đại Thừa Kỳ. Người này mới chỉ nhìn một thương của người khác đã đột phá tới Hóa Thần. Thật khiến cho mọi người hâm mộ. Rất nhiều người đang tự hỏi y đã đốn ngộ được điều gì?

 - Ngươi dám phá đại trận hộ sơn của chúng ta, Tử Vân Điện tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi.

 Lệ Hải thấy tên tu sĩ này rõ ràng phá được đại trận hộ sơn, trong lòng kinh hãi vô cùng.

 Thời gian phá trận của Lâm Vân quá ngắn, khiến y còn chưa kịp thông báo cho các trưởng lão đang bế quan.

 - Tử Vân Điện, hừ, ta còn chưa để nó vào mắt.

 Lâm Vân nói xong,, không chút do dự phóng ra Phệ Hồn Thương đánh về phía Lệ Hải. Lệ Hải vốn bị trọng thương, cộng thêm Lâm Vân vừa mới lĩnh ngộ thương đạo, thì y sao có thể là đối thủ.

 Lệ Hải dùng toàn lực chống một thương của Lâm Vân. Nhưng kết quả thì bị oanh cho thành cặn bã.

 Hơn một trăm tu sĩ Nguyên Anh và hai mươi mấy tu sĩ Hóa Thần vây quanh Lâm Vân, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Dù biết tu sĩ Hóa Thần ở trước mặt Lâm Vân chỉ như con kiến hôi, nhưng bọn họ không thể không đi lên ngăn cản hắn.

 Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết những người này chính là đệ tử hạch tâm của Tử Vân Điện. Đệ tử ngoại môn của Tử Vân Điện tuy nhiều, nhưng Lâm Vân không có hứng thú giết. Hắn chỉ muốn tiêu diệt các đệ tử nội môn và đệ tử hạch tâm mà thôi. Như vậy đã đủ khiến Tử Vân Điện không còn tồn tại.

 Phệ Hồn Thương tách ra thành vô số thương ảnh. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Người bị chết bởi Phệ Hồn Thương chỉ còn một là tàn hồn.

 Còn chưa tới nửa nén nhang, toàn bộ đệ tử nội môn của Tử Vân Điện đã bị giết. Tất cả giới chỉ đều được thu vào Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

 Tử Vân Điện trên cơ bản coi như bị diệt. Chỉ còn chờ nốt đám cao thủ từ Úy tinh trở về. Dù đã xác định tiêu diệt Tử Vân Điện, nhưng trong lòng Lâm Vân không có chút đắc ý nào.

 Với hắn mà nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Tử Vân Điện trở thành uy hiếp của hắn, hắn phải diệt. Có lẽ trong số đó có những người vô tội, nhưng Lâm Vân không phải là một tu sĩ mềm lòng. Hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình với sự tồn tại có thể uy hiếp tới hắn.

 Tử Vân Điện truyền thừa đã lâu. Nên Lâm Vân muốn tìm nhà kho của bọn chúng. Một tông môn tồn tại đã lâu như vậy, tài sản bên trong đó chắc rất phong phú.

 Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết, lần này có thể thoải mái tiêu diệt Tử Vân Điện như vậy, có quan hệ rất lớn tới việc hắn tạm thời đột phá. Và việc Tử Vân Điện hư không cũng là một nhân tốt rất trọng yếu. Nếu những cường giả của Tử Vân Điện có ở đây, cho dù muốn diệt bọn chúng, phỏng chừng phải hao tổn khí lực. Nói không chừng là lưỡng bại câu thương.

 Lâm Vân đang tìm kiếm kho hàng, thì có hai cỗ khí thế cường đại vô cùng, phô thiên cái địa kéo tới. Đôi mắt của Lâm Vân ngưng tụ lại. Không ngờ Tử Vân Điện vẫn còn người mạnh như vậy. Nhưng vì sao tới tận bây giờ bọn họ mới đi ra?

## 552. Chương 458: Chiến Đấu Kịch Liệt

- Tốt, tốt, trên đời lại tồn tại một tu sĩ ác độc như ngươi. Tử Vân Điện của ta đã đắc tội ngươi ở chỗ nào, mà ngươi lại diệt hết người của Tử Vân Điện? Lão tổ ta hôm nay nếu không nghiền xương ngươi ra thành tro, thì thật xin lỗi với các đệ tử đã chết…

 Mang theo khí thế cường đại, hai lão già xuất hiện trước mặt Lâm Vân. Một người trong đó run giọng nói.

 Lâm Vân bình tĩnh nhìn hai người. Một người là tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Một người là tu sĩ Hợp Thể điên phong. Tu vị của tu sĩ Đại Thừa kia khẳng định không thua kém cái tên ở Úy tinh. Xem ra là một lão già khó xơi đây.

 Tuy nhiên, Lâm Vân không có chút nào sợ hãi. Thương đạo vừa mới hoàn thành, chính đang cần một cao thủ chân chính để thử thương. Hai lão già này tới là vừa lúc. Trong từ điển của Lâm Vân không có hai chữ sợ chiến.

 - Muốn đánh liền đánh, nói nhảm nhiều làm gì?

 Lâm Vân biết hiện tại nói cái gì cũng vô dụng. Chẳng lẽ đôi bên còn có có thể hòa giải sao? Thù oán đã kết sâu như vậy, Lâm Vân căn bản không muốn nói nhiều.

 - Thật là một tiểu tử cuồng vọng. Lão tử muốn xem ngươi có gì mà có thể cuồng vọng như vậy. Lúc xuống âm phủ, đừng quên nói với diêm vương là Khoải Bằng của Tử Vân Điện tống ngươi tới đây.

 Lão già tóc dài nổi giận gầm lên một tiếng. Lời vừa dứt, hai tay đã tạo thành thủ thế. Một cái kim ấn cực lớn đánh về phía Lâm Vân.

 - Còn có ta Phó Hữu.

 Lão giả còn lại cũng há mồm phun một tấm lưới lớn phóng tới đỉnh đầu của Lâm Vân.

 Đây là cái lưới gì vậy? Cộng thêm cái kim ấn kia, Lâm Vân có một cảm giác nguy nhiểm nhàn nhạt. Hai thứ này chắc chắn không tầm thường.

 Đại phái vạn năm quả nhiên là không đơn giản

 Nếu mà trực tiếp đối diện, nói không chừng sẽ bị thương. Không có lý do gì, chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Cho nên Lâm Vân liền lách mình tránh ra.

 Nhưng con mắt của Lâm Vân lập tức co rút lại. Không gian xung quanh hắn rõ ràng bị giam cầm. Có thể giam cầm hắn, đây là tu vị gì vậy? Lâm Vân cũng có thể giam cầm không gian, nhưng chỉ đối mặt với những tu sĩ cấp thấp hơn. Hiện tại hắn rõ ràng bị một người có tu vị tương đương hắn giam cầm. Chỉ nghe thôi đã thấy rợn người rồi.

 Đây là công pháp gì vậy? Thật là nghịch thiên. Công phá này nhất định phải học với được. Phép thuật giam cầm không gian do mình tự mày mò lấy làm sao có thể so sánh được.

 Mắt thấy Lâm Vân sắp không thoát khỏi bị kim ấn đánh trúng và tấm lưới bao phủ.

 Trong nháy mắt đó Lâm Vân tạo Tinh Mang bảo vệ, rồi phóng Phệ Hồn Thương về phía cái lưới.

 Đồng thời mấy Tinh Bạo cũng oanh về phía đại ấn màu bạc.

 - Tinh bạo, nổ cho ta…

 - Ầm ầm, răng rắc…

 Linh lực bắn ra bốn phía, chân nguyên cuồn cuộn.

 Pháp bảo hình cái lưới bị một thương của Lâm Vân đánh bay. Phó Hữu cũng không ngừng phun ra máu tươi. Một chiêu đã phân ra mạnh yếu.

 Phó Hữu cầm pháp bảo trong tay, thẫn thờ nhìn Lâm Vân. Trong lòng y như kinh đào hải lãng. Tử Vân Điện sao lại đắc tội với một tu sĩ lợi hại như vậy? Sư thúc Khoái Bằng đã toàn lực công kích như thế, mà hắn vẫn có thể ngăn cản được đòn tấn công của mình. Thậm chí còn khiến y bị thương nặng.

 Phải biết rằng tu vị của Phó Hữu tương đương với tu sĩ Đại Thừa Kỳ a. Người này thật quá khủng bố. Dù không biết Kim Ấn của sư thúc có thể có hiệu quả hay không. Nhưng Phó Hữu khẳng định, Kim Ấn đó cũng không thể giết chết được hắn. Người này thật cường đại.

 Trên không trung vang lên những tiếng nổ kịch liệt. Tinh Bạo của Lâm Vân chỉ ngăn cản được một phần của Kim Ấn, chứ không thể ngăn cản hoàn toàn. Kim Ấn vừa tiếp xúc với Tinh Mang của Lâm Vân, Tinh Mang liền vỡ vụn.

 Tuy vậy, uy lực của Kim Ấn đã bị giảm đi đáng kể. Đồng thời không gian giam cầm cũng không còn. Lâm Vân dễ dàng thoát khỏi phạm vi công kích của Kim Ấn.

 Nhưng bàn tay cầm thương của Lâm Vân đã run rẩy. Một kích vừa nãy đã tiêu hao quá nhiều tinh lực của hắn. Chân nguyên trong cơ thể không ngừng sôi trào. Tuy nhiên vẫn tốt hơn Phó Hữu không ngừng nhổ máu tươi.

 Lâm Vân âm thầm sợ hãi. Hắn vẫn coi thường cao thủ trong thiên hạ rồi. Hắn vốn tưởng rằng lĩnh ngộ được Ngũ Tinh Pháp Quyết và Tinh Thần Tự Nhiên Đạo là vô địch thiên hạ. Có thể khẳng định, nếu không phải phần lớn các cao thủ của Tử Vân Điện đã rời đi, thì Lâm Vân nhất định có đến mà không có về.

 Đại phái vạn năm quả nhiên không tầm thường. Nếu hắn không thể nghĩ ra cách đối kháng, thì nói không chừng nơi đây chính là nơi chôn xương của hắn. Nhưng trận chiến này rất có lợi cho tương lai của hắn. Thành tựu hay thất bại, thì xem ngày hôm nay.

 Trong mắt của Lâm Vân lóe lên chiến ý cuồng nhiệt. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một chữ chiến mà thôi.

 Lâm Vân sợ hãi than,, thì hai tên tu sĩ của Tử Vân Điện càng chấn động vô cùng. Khoái Bằng hiểu rằng tông môn của mình đã chọc giận tới một người có thể hủy diệt tông môn của bọn họ. Dù thầm hận đám hậu bối vô năng, nhưng đã đến nước này, cũng chỉ có thể chiến đấu đến cùng.

 Vừa nãy thoạt nhìn như ông ta và sư điệt chiếm thượng phong. Nhưng Khoái Bằng biết hai người bọn họ đã tung hết ra lá bài tẩy. Không gian giam cầm Lâm Vân vừa này là do hai bọn họ kết hợp chân nguyên mới tạo thành được. Một khi chiêu này vừa ra, tất cả tu sĩ cùng cấp đều phải bị giam cầm.

 Chân nguyên của hai người bọn họ họ kết hợp với nhau không chỉ đơn giản như phép cộng. Mà tương đương với ba bốn tu sĩ Đại Thừa Kỳ ra tay. Mấu chốt là Phó Hữu còn có pháp bảo hình lưới hỗ trợ. Môt khi chiến đấu, địch nhân chỉ có thể đối phó với đại ấn. Vừa bị không gian giam cầm, vừa có tấm lưới bao phủ. Có thể nói là thiên la địa võng.

 Không ngờ tên tu sĩ kia chỉ liếc một cái đã biết sự uy hiếp của cái lưới là lớn nhất. Nên hắn mới đối phó cái lưới đầu tiên, khiến cho không gian giam cầm bị phá hủy. Quả nhiên là một tên khó đối phó. Người của Tử Vân Điện đắc tội với hắn thật không khôn ngoan.

 - Ngươi rất lợi hại. Nhưng dù sao ngươi vẫn còn trẻ. Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đối phó với cả môn phái chúng ta sao? Ta muốn hỏi một câu, Tử Vân Điện của ta rốt cuộc đã đắc tội các hạ điều gì, khiến các hạ phải ra tay độc ác như vậy?

 Khoái Bằng là vị nguyên lão có tu vị cao nhất của Tử Vân Điện. Ông ta đã bế quan được ngàn năm. Điều ông ta quan tâm nhất vẫn là truyền thừa của môn phái.

 Dù hiện tại ông ta hận không thể lập tức giết Lâm Vân, nhưng ông ta cũng biết giết người này không dễ dàng. Một khi không giết chết được hắn, Tử Vân Điện sẽ đệ lại hậu hoạn vô cùng.

 Mặc dù Lâm Vân đã giết hơn một trăm đệ tử hạch tâm của Tử Vân Điện, nhưng trong lòng Khoái Bằng vẫn muốn giải quyết chuyện này một cách ổn thỏa nhất. Cho dù lửa giận trong lòng đã cháy hừng hực, nhưng ông ta hiểu rất rõ được mất trong đó.

 Trước hết cứ làm yên lòng tên tu sĩ này đã. Đợi cho cao thủ của môn phái trở về, thì lại tìm cách trảm thảo trử căn. [/CHARGE][/HIDE]

 Lâm Vân mỉm cười. Hắn đã sống hai đời người rồi, làm sao không biết lão già kia nghĩ gì. Mềm lòng với địch nhân, chính là tàn nhẫn với bản thân. Nếu hắn chỉ cô đơn một người, có lẽ hắn còn xem xét. Nhưng hắn đã có người thân phải bảo vệ, cho nên hắn không thể mạo hiểm như vậy. Tử Vân Điện vì báo thù đã từng diệt một tinh cầu. Ví dụ còn sờ sờ ra đấy.

 - Tu sĩ của Tử Vân Điện đã đuổi giết người thân của ta. Còn muốn tìm kiếm và hủy diệt hành tinh của ta nữa. Ngươi nói xem, như vậy ta có nên giết các ngươi không? Lẽ nào ta phải đợi các ngươi tới giết? Xin lỗi rồi, ta không có thói quen như vậy.

 Qua lời Lâm Vân nói, Khoái Bằng biết Tử Vân Điện của mình nhất định gây sự trước. Không vội bàn luận đúng hay sai. Ở thế giới này, cường giả mới là đúng, không có lý do nào khác. Nhưng mấy tên hậu bối của mình kia, chẳng lẽ không điều tra lai lịch của hắn trước khi động vào gia đình của hắn sao?

 Tinh lực trong người Lâm Vân đang dần hồi phục. Trong lòng hắn cũng âm thầm sợ hã than hai lão gia kia cường hãn. Mỗi người đều không thua kém tên tu sĩ Đại Thừa ở Úy tinh kia.

 Không thể lại để cho đối phương xuất thủ trước. Dù không biết vừa nãy vì sao hai người đó không thừa thắng xông lên, nhưng Lâm Vân phỏng chừng hai người này cũng bị thương. Bọn họ chắc muốn thông qua nói chuyện để tiến hành trị thương.

 “Thực lực của người này quá mạnh, cây thương của hắn càng lợi hại. Nếu đấu đơn lẻ, chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cho dù liên thủ cũng không nắm chắc một trăm phần trăm. Ta có một kế, đợi lát nữa lúc hắn ra tay, ngươi dùng Cửu Tuyệt Võng bao phủ trường thương của hắn lại. Ta thì sử dụng Kim Ấn khiến hắn hao tổn chân nguyên. Hắn còn trẻ tuổi, ta không tin chân nguyên của hắn còn hơn hai chúng ta cộng lại. Lúc chân nguyên của hắn tiêu hao hết, thì đó là lúc hắn thúc thủ chịu trói.”

 Khoái Bằng âm thầm truyền âm trao đổi với Phó Hữu. Đây là biện pháp tốt nhất bây giờ.

 Phó Hữu sửng sốt một lát, mới truyền âm hỏi:

 “Nếu như hắn tráng sĩ đứt cổ tay, cắt đứt liên lạc giữa trường thương thì phải làm sao?”

 Khoái Bằng lạnh lùng nói:

 - Như vậy hắn đã tới số chết. Người này lợi hại nhất là ở cây thương. Nếu như lấy được thương của hắn,, thì hắn không còn là đối thủ của chúng ta nữa. Huống hồ trong một tích tắc khi hắn cắt đứt mối liên hệ với cây thương, ta có nắm chắc một kích giết chết hắn”

 Phó Hữu ngẫm lại, đây quả nhiên là một biện pháp tốt. Tuy nhiên, nếu như không khống chế được cây thương thì sao? Nhưng đảo mắt y cũng biết buồn lo vô cớ. Chân nguyên của hai người kết hợp, chẳng lẽ còn không sánh bằng một tu sĩ có tu vị thấp hơn? Đây là kế dùng sở trưởng của mình tấn công sở đoản của đối phương.

 Biện pháp tuy cũ kỹ nhưng rất có hiệu quả vào lúc này. Cho dù hắn có lợi hại hơn nữa, nhưng chân nguyên của hắn làm sao có thể bằng mình và sư thúc gộp lại được? Ha ha, người này chết chắc rồi. Nghĩ tới đây, Phó Hữu đã cảm thấy hết giận. Đến lúc đó phải đem linh hồn của tên kia luyện luyện bốn mươi chín ngày mới được.

 Lâm Vân chẳng quan tâm hai tên nghĩ gì. Đã muốn chiến thì phải tốc chiến tốc thắng.

 Phệ Hồn Thương mang theo chiến ý, xé rách không gian, phóng tới Phó Hữu. Phó Hữu có tu vị thấp hơn, nhưng lại có pháp bảo hình cái võng quá khủng bố. Nên Lâm Vân muốn tiêu diệt y đầu tiên.

 Nhìn uy thế của Phệ Hồn Thương như vậy, Phó Hữu cảm thấy nguyên thần của mình như muốn thoát khỏi xác vậy. Trên đời lại có thương pháp như vậy? Da đầu của Phó Hữu run lên.

 Khoái Bằng cũng bị một thương này khiến cho toàn thân lạnh lẽo. Vừa nãy Lâm Vân phóng thương là để phòng ngự, cho nên ông ta còn chưa cảm giác được sự khủng bố trong đó. Đến hiện tại ông ta mới hiểu sự cường đại của Lâm Vân. May mà hai người mình đã bố trí tốt kế hoạch. Nếu không phải chết trong tay hắn rồi.

 Khoái Bằng nhìn cây thương lao về phía Phó Hữu, hét lớn một tiếng:

 - Phóng.

 Phó Hữu bị một câu này làm cho thức tỉnh. Y liền phóng Cửu Tuyệt Võng ra ngoài. Cửu Tuyệt Võng vừa ra, Kim Ấn cũng đi theo.

 Cái lưới lớn không đối đầu trực tiếp với Phệ Hồn Thương, mà bao bọc cây thương lại.

 Nhưng Phệ Hồn Thương đâu dễ ngăn cản như vậy. Uy lực của cây thương khiến cho Cửu Tuyệt Võng không ngừng rung động. Đã bắt đầu có tiếng vỡ vụn phát ra từ tấm võng.

 Phó Hữu và Khoái Bằng đã đánh giá cao một thương của Lâm Vân, nhưng vẫn không ngờ nói lợi hại như vậy. Ngay cả pháp bảo đỉnh cấp như Cửu Tuyệt Võng cũng không thể ngăn cản.

 Oanh một tiếng, Cửu Tuyệt Võng sắp không chống cự được, thì Kim Ấn đã lao tới chặn đỡ.

 Sát ý vô biên dần dần bị thu nạp. Phệ Hồn Thương, Cửu Tuyệt Võng cùng với Kim Ấn tạo thành một cục diện giằng co.

 Lúc này Khoái Bằng và Phó Hữu mới thở phào một tiếng. Dù sắc mặt của hai người đã trắng bệch, nhưng mục đích đã đạt được. Tu sĩ này quá lợi hại, chính xác là cây thương quá lợi hại. Nếu không sử dụng phương án này, thật khó mà lưu lại cây thương.

 Sắc mặt của Lâm Vân thay đổi, nhưng không hề có vẻ uể oải. Hắn đã dự tính một thương này còn chưa đủ giết tu sĩ Đại Thừa. Hắn phóng một thương này là để phá vỡ cái lưới. Sau đó liên tục phóng ra bốn mươi chín thương. Xử lý tên tu sĩ Hợp Thể, trước khi tu sĩ Đại Thừa kịp phản ứng.

 Hai người này kết hợp tạo uy hiếp quá lớn cho hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị liều mạng chịu một kích của tu sĩ Đại Thừa, cũng phải xử lý tên tu sĩ Hợp Thể kia. Nhưng không ngờ lại tạo thành tình huống như vậy.

 Tuy nhiên hai người này đã xem thường năng lực của Lâm Vân rồi. Phệ Hồn Thương bị trói dễ dàng như vậy sao?

 Lâm Vân có nắm chắc tùy thời thu hồi Phệ Hồn Thương lại. Nhưng sau khi hiểu ra ý đồ của hai người, hắn chẳng muốn thu lại thương. Muốn đấu chân nguyên với ta? Rất tốt, ta yêu mến điều này.

 Thấy Lâm Vân không có tính toán thu hồi cây thương, Khoái Bằng và Phó Hữu liền mững rỡ. Người này rốt cuộc vẫn còn trẻ, trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được ảo diệu bên trong.

 Khoái Bằng âm thầm đổ mồ hôi lạnh. May mà các tiền bối linh thiêng vẫn phù hộ Tử Vân Điện, giúp Tử Vân Điện không rơi vào tuyệt lộ. Tên kia muốn rút thương đã là điều bất khả thi rồi.

 Nghĩ tới đây, Khoái Bằng và Phó Hữu nhìn thoáng qua nhau. Hai người phóng chân nguyên điều khiển Cửu Tuyệt Võng và Kim Ấn. Đồng thời phóng pháp thuật về phía Lâm Vân.

 Bọn họ không tin tên tu sĩ trẻ tuổi kia có thể vừa cung cấp chân nguyên cho cây thương, vừa chống đỡ pháp thuật công kích của bọn họ.

 Chứng kiến đủ loại pháp thuật phóng tới , Lâm Vân lạnh lùng cười. Nếu hiện tại sử dụng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, hai tên này chắc chắn sẽ đờ ra vì kinh hãi. Nhưng Lâm Vân căn bản không muốn làm vậy.

 Hắn chỉ cần Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực là đủ rồi. Cho nên hắn không ngại đấu chân nguyên với hai người.

 Sở dĩ chỉ phóng pháp thuật tấn công Lâm Vân, là vì chín phần chân nguyên của hai người đều để chống cự Phệ Hồn Thương của Lâm Vân. Còn một phần thì không có cách nào phóng ra pháp bảo.

 Nhưng Lâm Vân bất đồng. Hắn có Sơn Hà Đồ có thể không ngừng cung cấp linh lực. Thậm chỉ bản thân hắn không cần linh lực để cung cấp cho Phệ Hồn Thương.

 Thấy bộ dáng đắc ý của hai lão già, Lâm Vân âm thầm cười nhạt. Hắn giơ tay lên, hơn mười Tinh Bạo lao về phái hai lão già của Tử Vân Điện. [/CHARGE][/HIDE]

 Lâm Vân vốn định khiến cho hai người này hao hết chân nguyên, sau đó thì xông lên giết. Nhưng hai tên này đã vô sỉ như vậy, Lâm Vân cũng không cần phải dây dưa nữa. Sau khi phóng liên tiếp Tinh Bạo và Tinh Đao. Lâm Vân lại phóng thêm một cây phi kiếm cực phẩm và một cổ bảo hình cái rìu.

 Khoái Bằng và Phó Hữu đều ngây dại. Lúc linh lực trên cây Phệ Hồn Thương gia tăng, bọn họ còn tưởng rằng Lâm Vân muốn liều mạng. Đang âm thầm kinh hỉ. Đã muốn liều mạng, thì chứng tỏ hắn đã không kiên trì được lâu nữa.

 Nhưng còn chưa kịp cao hứng, thì vô số Tinh Bạo, Tinh Đao ập tới. Cái này còn chưa tính, ngay cả phi kiếm, phi phủ đều đã tới. Cái nào cũng là pháp bảo cực phẩm. Hắn là thần tiên sao? Rõ ràng có thể khống chế nhiều thứ như vậy trong khi trường thương của hắn vẫn còn đang đấu với bọn họ.

 Phải biết rằng chân nguyên của hai người chỉ còn đủ phóng ra vài pháp thuật nhỏ mà thôi. Đến phóng ra pháp bảo còn khó nữa là. Tên này tu luyện kiểu gì mà biến thái như vậy? Thật sự là quá biến thái.

 Vừa ngăn cản được Tinh Đao và Tinh Bạo, lại phải đối đầu với phi kiếm và phi phủ. Trong mắt của hai đại trưởng lão của Tử Vân Điện rõ ràng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Bọn họ đã không dư lực để ngăn cản nữa rồi.

 Một khi rút pháp bảo lại, không chỉ chân nguyên sẽ cắn trả, mà trường thương sẽ hủy diệt bọn họ.

 Khoái Bằng và Phó Hữu mang theo vẻ tuyệt vọng và không cam lòng, cứ thể bị phi kiếm và phi phủ đánh rơi xuống mặt đất. Hai tu sĩ tương đương với Đại Thừa Kỳ lại bị chết đơn giản như vậy. Hai người thất bại vì chiến thuật sai lầm. Nhưng cho dù bọn họ có đánh tiếp thì kết cục cũng thế.

 Lâm Vân thở phào một tiếng. Dù điều khiển Phệ Hồn Thương không tốn quá nhiều khí lực. Nhưng vừa nãy hắn đã bị thương. Cộng thêm một phen chiến đấu kịch liệt, tinh thần của hắn đã cực kỳ mệt mỏi.

 Lâm Vân vội vàng nuốt vài viên đan được, thu thập pháp bảo và giới chỉ của hai người. Rồi tiếp tục đi vào bên trong Tử Vân Điện tìm tòi.

 Kho hàng của Tử Vân Điện cất giấu không bí ẩn nhưng có một trận pháp phòng ngự. Tuy nhiên đã lĩnh ngộ ra thương đạo rồi, Lâm Vân quả thật không để sát trận này vào mặt. Chỉ mất ba thương, sát trận hoàn toàn tê liệt.

 Mở cửa kho hàng của Tử Vân Điện, Lâm Vân mới biết cái gì là giàu có. Công pháp, đan dược xếp thành đống. Pháp bảo, linh khí nhiều vô số kể. Linh thạch thì chồng chất thành núi. Thậm chí còn có không ít linh thạch cực phẩm. Thứ này phải nói là quý giá. Cả tài sản của Lâm Vân cũng chỉ có mười viên từ tay của Thánh Nữ phái Dao Hoa mà thôi. Nhưng ở đây đã có hơn một trăm viên. Linh thảo thì xếp đầy một phòng. Thậm chí còn có vô số hạt giống linh thảo.

 Lâm Vân âm thầm kinh hãi. Tồn kho của Tử Vân Điện quả thật phong phú. Có thể tượng tưởng Hóa Linh Điện cũng không thua kém chút nào. Nghĩ tới Hóa Linh Điện, trong lòng Lâm Vân lại nóng bỏng.

 Lâm Vân không chút do dự thu hết số tài sản này vào nhiều giới chỉ. Sau đó thì bỏ giới chỉ vào Sơn Hà Đồ. Cuối cùng, có một dược đỉnh cực lớn thu hút sự chú ý của Lâm Vân. Cái dược đỉnh này có vẻ cổ xưa, còn tỏa ra khí tức thời Viễn Cổ. Lâm Vân không biết ngoài tác dụng luyện đan của nó ra, nó còn có tác dụng gì. Nhưng đây tuyệt đối không phải thứ tầm thường. Liền không chút nghĩ ngợi cũng thu dược đỉnh vào trong Sơn Hà Đồ. Lâm Vân còn tới vườn linh thảo thu toàn bộ những linh thảo trên trăm năm, rồi cảm thấy mỹ mãn rời khỏi Tử Vân Điện.

 Có thể nói lần tới Tử Vân Điện này, Lâm Vân thu hoạch được rất lớn. Xem ra hắn có thể trở về mở tông lập phái. Nhiều tài nguyên như vậy, đến hắn cũng thật không ngờ.

 Môn phái lớn và môn phái nhỏ quả nhiên có sự chênh lệch. Bao gồm cả thực lực và tài sản.

 Lâm Vân vừa đi ra cửa chính của Tử Vân Điện, thì phát hiện bên ngoài có rất đông tu sĩ. Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành thì đang khẩn trương nhìn cánh cửa. Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.

 - Lâm đại ca ra ngoài rồi.

 Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành vừa thấy Lâm Vân đi ra, liền thở phào nhẹ nhõm. Rồi vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Vân.

 Lâm Vân lạnh lùng nhìn lướt qua hơn một nghìn đệ tử của Tử Vân Điện ở bên ngoài. Có thể tưởng tượng, nếu Lâm Vân ra muộn một lát, thì đôi sư tỷ đệ này khẳng định bị đánh thành cặn bã.

 Lâm Vân nhìn những đệ tử ngoại môn và vô số tu sĩ vây xem, hắng giọng nói:

 - Người của Tử Vân Điện vì muốn tìm kiếm linh quáng của quê hương ta mà tiêu diệt cả một hành tinh. Rồi giết sạch toàn bộ người của hành tinh đó. Thậm chí còn đi khắp nơi đuổi giết thân nhân của ta. Hôm nay ta tới đây là để báo thù cho những người đã chết. Các ngươi nói xem ta có nên báo thù hay không?

 Người bên ngoài nghe vậy liền hiểu ra. Khó trách người ta lại muốn tiêu diệt Tử Vân Điện. Tử Vân Điện này cũng thật độc ác, rõ ràng vì một ít linh thạch mà hủy diệt cả một hành tinh.

 Ở trong mắt bọn họ, Lâm Vân là tu sĩ, thì hành tinh hắn sống khẳng định cũng là hành tinh Tu Chân. Hành tinh Tu hân và hành tinh của phàm nhân căn bản là bất đồng. Ở trong mắt của người Tu Chân, một trăm hành tinh phàm nhân cũng kém một hành tinh Tu Chân. Nếu Tử Vân Điện đã hủy diệt hành tinh Tu Chân của người ta, thì việc người ta giết tới tận cửa cũng là hợp lý.

 Mọi người bắt đầu nghị luận. Phần lớn bọn họ đều ủng hộ cách làm của Lâm Vân. Đều cho rằng Tử Vân Điện làm hơi quá đáng, bị đánh như vậy cũng không oan.

 Những lời này của Lâm Vân có một phần là nói dối. Hắn không nói Tử Vân Điện tiêu diệt hành tinh của mình, mà chỉ nói tiêu diệt một hành tinh. Mà quả thật Tử Vân Điện đã diệt Kỷ Minh Tinh đó thôi. Nói như vậy khiến những người ở đây tự suy đoán. Căn bản không cần giải thích.

 Nếu nói giúp Kỷ Minh Tinh báo thù, Lâm Vân chưa từng nghĩ qua. Hôm nay diệt Tử Vân Điện, coi như trả thù giúp bọn họ.

 Cho dù Tử Vân Điện biết cũng không có cách nào giải thích. Bởi vì bọn họ xác thực đã tiêu diệt một hành tinh. Lâm Vân không hề oan uổng bọn họ. Lâm Vân tin rằng, nếu Tử Vân Điện tìm thấy Địa Cầu, thì Địa Cầu cũng có kết cục như vậy. Lâm Vân nói dối nhưng không đổ oan cho Tử Vân Điện.

 Còn việc tìm kiếm linh quáng, Lâm Vân cố ý nói như vậy. Lúc trước Tử Vân Điện đi theo người Kỷ Minh không phải là muốn tìm bảo bối sao? Nói thành linh quáng cũng chả sao.

 Linh quáng cho dù trân quý, nhưng ở đâu cũng có, chưa đủ để người ta bỏ công tìm kiếm. Một khi Lâm Vân nói là tìm bảo vật, thì nói không chừng những người này lại động tâm tư tìm Địa Cầu.

 Đợi cho tiếng nghị luận nhỏ bớt, Lâm Vân nhìn những đệ tử ngoại môn của Tử Vân Điện:

 - Ta thấy xấu hổ thay cho các ngươi khi làm đệ tử của Tử Vân Điện. Nếu các ngươi còn có một ít lương tri, thì hãy nghĩ tới môn phái của các ngươi đã từng giết hàng tỷ người. Các ngươi nên rời đi thôi. Nếu có người không phục thì cứ lên đây.

 Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua đệ tử ngoại môn của Tử Vân Điện. Phần lớn bọn họ đều do dự. Nhưng vẫn có hơn mười người tu sĩ hung hãn không tin lời của Lâm Vân, phóng ra pháp bảo đánh về phía hắn.

## 553. Chương 459: Khổng Linh

Lâm Vân cười lạnh. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Hiện tại chính là lúc giết người lập uy. Phệ Hồn Thương quét ngang một cái, hơn mười tên đệ tử Tử Vân Điện còn chưa kịp kêu lên đã bị tiêu diệt tại chỗ.

 Nhìn đám đệ tử đằng sau toát ra vẻ sợ hãi. Lâm Vân hét lớn một tiếng:

 - Tử Vân Điện đã giết nhiều người vô tội như vậy, tên nào không phục thì cứ đi lên ăn của ta một thương. Còn những người hiểu biết lý lẽ, thì nên lập tức rời khỏi Tử Vân Điện dơ bẩn này, làm một tán tu đỉnh thiên lập địa. Còn tốt hơn làm một đao phủ rất nhiều.

 Mục đích của lời này không phải là khuyên bảo, mà là cho bọn họ một bậc thang. Khiến bọn họ cởi đồng phục, rời đi Tử Vân Điện. Nói gì tới cao thượng và đao phủ, chỉ là chê cười mà thôi, không ai tin là thật.

 Một khi bọn họ cởi đồng phục của Tử Vân Điện, thì chính là ly khai môn phái, không thể quay trở về.

 Điểm mấu chốt của câu này chính là một thương của Lâm Vân. Quả nhiên, phần lớn tu sĩ của Tử Vân Điện đều cởi áo ngoài rồi rời đi. Bọn họ hiểu hôm nay muốn bảo vệ tính mạng chỉ có cách thoát ly Tử Vân Điện, rời đi càng xa càng tốt.

 Có người đầu tiên, thì người thứ hai. Rất nhanh, gần một nghìn tu sĩ của Tử Vân Điện đều lần lượt rời đi. Chỉ có hơn một trăm người không muốn thì bị một thương của Lâm Vân tiêu diệt hết.

 - Ở trong Tử Vân Điện đã không còn ai, nhưng vẫn còn rất nhiều bảo bối. Vào trễ là hết phần.

 Trước khi đi, Lâm Vân bỏ lại một câu.

 Lâm Vân vừa dứt lời, đám tu sĩ vây xem liền lao vào Tử Vân Điện như ong vỡ tổ. Một môn phái trong năm đại môn phái của Hạt Nguyên Tinh sao có thể ít tài nguyên được. Đã có tiện nghi, ai chả muốn chiếm? Không phải nói có tiện nghi mà không chiếm là vương bát đản sao? Ai cũng không muốn là vương bát đản.

 Nhìn vô số tu sĩ lao vào Tử Vân Điện, thậm chí còn có một bộ phận tu sĩ đánh nhau ở cửa lớn, Lâm Vân mỉm cười. Cho dù những thứ tốt trong đó đã bị hắn lấy. Nhưng Tử Vân Điện là môn phái truyền thừa thời Thượng Cổ, tài sản chắc không chỉ có thế. Bên trong tuyệt đối còn có một ít bảo vật. Mà những tu sĩ cướp đoạt đồ đạc của Tử Vân Điện sẽ trở thành kẻ thù của Tử Vân Điện. Như vậy, mục đích của Lâm Vân coi như đạt được. Món chính đã ăn xong, để lại canh cho người còn lại, còn lôi kéo được một đám minh hữu, cớ sao không làm.

 Tuy cũng có tu sĩ nhìn ra âm mưu của Lâm Vân, nhưng bọn họ vẫn đi vào. Cầu phú quý trong nguy hiểm, đúng là truyền thống tốt đẹp của các tu sĩ. Cùng lắm là che mặt lại, ai biết đó là ai.

 Lâm Vân lấy hai giới chỉ của tu sĩ Hóa Thần đưa cho Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành:

 - Hai người cầm đi. Đồ vật trong đó tôi chưa nhìn, tùy vào kỳ ngộ của hai người.

 Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành kích động nhận lấy giới chỉ. Sau này không cần phải dùng trữ vật túi nữa rồi. Đây là thứ yếu, quan trọng là đây là giới chỉ của tu sĩ Hóa Thần a. Tài sản bên trong chắc chắn rất phong phú.

 Vì hưng phấn mà hai người nhất thời quên cảm ơn.

 Lâm Vân mỉm cười:

 - Được rồi, chúng ta đi thôi. Tới thành Bành Cách xem thế nào.

 Thời gian ba ngày đã qua hai ngày. Trở về thành Bành Cách xem lão già của Hóa Linh Điện có Hoàn Sinh Đan kia không.

 Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thanh lúc này mới phản ứng, bàn tay cầm giới chỉ vẫn run run. Khó trách lúc ở biển Vô Nhai Lâm đại ca giết hai tên tu sĩ Nguyên Anh, anh ấy không cho hai người đồ đạc của bọn chúng. Nguyên lai là vì Lâm đại ca thấy tài sản của bọn chúng quá ít. Nghĩ tới đây, hai người càng kích động không thôi.

 Hai người mặc dù là đệ tử hạch tâm. Nhưng Song Tử Tông kém Tử Vân Điện quá xa. Đến hiện tại hai người dùng vẫn chỉ là túi trữ vật. Lâm Vân thoáng cái cho cho hai người giới chỉ của tu sĩ Hóa Thần. Phần lễ vật này tuy không không có ý nghĩa gì với Lâm Vân, nhưng là thứ nằm mơ cũng muốn của đôi tỷ đệ.

 - Tiền bối, vãn bối là Khổng Linh, nguyện gia nhập vào môn hạ của tiền bối. Mong tiền bối đồng ý.

 Một tu sĩ trung niên chợt đến trước Lâm Vân rồi quỳ xuống.

 Lâm Vân ngạc nhiên. Trong lòng tự nhủ người này là ai?

 - Lâm đại ca, người này đã ngộ ra một thương khi anh đánh vỡ trận pháp, liền đột phá từ Nguyên Anh tới Hóa Thần. Em nghe người khác nói vậy, không ngờ người này lại không đi vào Tử Vân Điện phát tài.

 Diệp Tiểu Điệp đứng bên cạnh Lâm Vân, nhẹ giọng nói. Lúc trước Lâm Vân bảo mọi người đi vào phát tài, cô ta có chút tâm động. Nhưng không ngờ người này rõ ràng không đi vào, còn bái Lâm đại ca là sư phụ.

 Đốn ngộ?

 Lâm Vân nhìn y. Người này có thể nhìn một thương mà ngộ ra, thì chứng tỏ y có ngộ tính rất lớn. Một người đã mắc kẹt ở Nguyên Anh Kỳ gần một nghìn năm, một lần đốn ngộ đã đột phá tới Hóa Thần Kỳ. Xem ra người này không đơn giản.

 Một tu sĩ không đơn giản, sao lại mắc kẹt ở Nguyên Anh Kỳ một nghìn năm nhỉ?

 Lâm Vân mỉm cười:

 - Đứng dậy trước rồi hẵng nói.

 Tu sĩ trung niên nghe thấy vậy thì đứng lên, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.

 - Ta thấy tư chất của ngươi không tồi, vì sao lại mắc kẹt ở Nguyên Anh Kỳ gần một nghìn năm?

 Lâm Vân nhìn y, hỏi. Bất kể như thế nào, hắn phải hiểu rõ mục đích bái mình làm thầy của y.

 Khổng Linh lộ ra vẻ ảm đạm. Y là một tán tu, không có công pháp tu luyện gì tốt. Đôi khi hái được một ít linh thảo thì đều dùng để đổi lấy các tài nguyên tu luyện. Tán tu sao có thê so sánh với tu sĩ thuộc các môn phái lớn được.

 Nhìn thấy Khổng Linh như vậy, Lâm Vân bỗng nhiên nói:

 - Ngươi cho ta xem công pháp của ngươi một chút.

 Khổng Linh lập tức đưa thẻ ngọc tu luyện của y cho Lâm Vân. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Không ngờ chỉ là một công pháp tu luyện tới Nguyên Anh sơ kỳ. Lâm Vân sửng sốt. Một tán tu chỉ có công pháp như vậy thì cũng thật quá kém. Ngay cả một chiêu thức ra hồn cũng không có.

 Lâm Vân trả lại thẻ ngọc cho Khổng Linh. Trong lòng suy nghĩ, một người chỉ có công pháp Nguyên Anh sơ kỳ mà có thể tu luyện tới Hóa Thần, thật sự là không dễ dàng. Lâm Vân liền nổi lên lòng ái tái, gật đầu nói:

 - Cũng tốt. Môn phái của chúng ta tên gọi là Vân Môn. Vân Môn không hề có trói buộc gì cả, chỉ cần không phản bội sư môn và hãm hại đồng môn là được. Đương nhiên, ở một ít luân thường đạo lý, ngươi hiểu trong lòng là được, ta không muốn nói nhiều.

 Khổng Linh kinh hỉ, lần nữa quỳ xuống:

 - Đệ tử Khổng Linh nhất định nghe theo lời của sư phụ. Tuyệt đối trung thành với sư môn.

 Lâm Vân thấy Khổng Linh không phải là hạng người gian ác. Cộng thêm ngộ tính của y, nhận y làm đệ tử có lẽ là việc làm đúng.

 Trải qua hai lần chiến đấu với tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Lâm Vân hiểu rằng một người cho dù có thực lực hung hãn tới đâu, nếu còn chưa tu luyện tới mức tận cùng, thì vẫn không đánh được nhiều người. Cho nên việc thành lập môn phái là điều cần thiết.

 Đợi Khổng Linh gõ đầu ba cái, Lâm Vân lấy một giới chỉ của tu sĩ Luyện Hư ra đưa cho y:

 - Trong này có một ít tài nguyên tu luyện và một vài công pháp. Đặc biệt trong đó có công pháp thuộc tính mộc, rất thích hợp cho ngươi tu luyện. Ngươi cầm đi mà nghiên cứu.

## 554. Chương 460: Trưởng Lão Hóa Linh Điện

Khổng Linh hưng phấn nhận lấy giới chỉ. Trong lòng kích động không thôi. Vị sư phụ này thật là rộng rãi. Tùy tiện đã ban cho một lễ vật quý trọng như vậy. Vừa này y đã dùng thần thức kiểm tra qua giới chỉ. Chỉ riêng linh thạch Thượng Phẩm đã có vài trăm nghìn viên rồi. Còn có một ít đan dược Hóa Thần Kỳ. Quan trọng nhất là công pháp tu luyện mà mình mơ ước tới. Sau này rốt cuộc không phải buôn ba tìm kiếm công pháp nữa rồi.

 Khổng Linh cũng không phải là chưa từng bái sư. Y đã đi tới vô số môn phái, nhưng đều không có môn phái nào thu nhận y. Cho dù làm một đệ tử ngoại môn cũng không được. Nguyên nhân bởi vì lúc kiểm tra, y không có linh căn. Chính xác hơn là linh căn rất kém.

 Nhưng cho tới bây giờ, y đều chưa từng buông tha cho việc tu đạo. Mãi đến khi y đã hơn bốn mươi tuổi, mới ngẫu nhiên nhặt được một cái thẻ ngọc. Chính là thẻ ngọc vừa đưa cho Lâm Vân xem. Khổng Linh liền biết rằng cơ hội của mình đã tới. Cho dù nhất thời y chưa thể nhìn thấy nội dung ghi bên trong. Nhưng nhiều năm cầu đạo như vậy, y cũng biết muốn đọc được chỉ có dùng thần thức.

 Cho nên Khổng Linh mất mười năm thu thập linh thạch rồi mua một quyển công pháp Luyện Khí Kỳ ở một phường thị. Sau đó dùng hai năm, không hề sử dụng một viên đan dược nào, tu luyện tới Luyện Khí điên phong, tạo thành thần thức yếu ớt. Nhưng nhờ một ít thần thức này, mà y bắt đầu đọc được nội dung trên thẻ ngọc.

 Sau đó là quá trình dài không ngừng tu luyện. Mười năm Trúc Cơ, tám mươi năm Kết Đan, ba trăm năm Nguyên Anh. Nhưng do không có công pháp tu luyện thêm, cho nên y vẫn mắc kẹt ở Nguyên Anh sơ kỳ gần một nghìn năm.

 Mặc dù Hạt Nguyên Tinh là một hành tinh Tu Chân lớn. Nhưng muốn tìm được một bộ công pháp thuộc tính Mộc tu luyện tới Đại Thừa Kỳ, quả thực là rất khó. Cho dù y đã tham gia mấy buổi đấu giá, nhưng thẳng đến hiện tại, hoặc là không có, hoặc là mua không nổi.

 Khổng Linh luôn khó hiểu vì sao lúc kiểm tra mình không có linh căn, mà mình chỉ mất có ba trăm năm là tu luyện tới Nguyên Anh. Nhưng y không dám nói ra ngoài. Bởi vì một khi có người biết, nói không chừng y lại bị mang ra nghiên cứu.

 Nhưng không ngờ hôm nay vị cường giả giúp hắn đốn ngộ dễ dàng thu y làm đệ tử và ban cho tài sản lớn như vậy. Thậm chí còn không hỏi chuyện y có linh căn hay không. Tuy nhiên, ngẫm lại thấy cũng đúng, một người không có linh căn sao có thể tu luyện tới Hóa Thần Kỳ?

 Lâm Vân lấy ba tấm bùa truyền ra:

 - Ba người, mỗi người giữ lại một tờ rồi đi tới thành Quang Bình chờ ta. Ta phải đi làm chút việc. Nếu có thể tìm được Chung Sách, thì bảo y cũng ở đó chờ ta.

 Lâm Vân nghĩ, lần này đi tới thành Bành Cách mà Cát Phi còn chưa lấy ra được Hoàn Sinh Đan, thì rất có thể lại là một phen giết chốc. Giữ mấy người này ở bên cạnh cũng không thuận tiện lắm. Dù Khổng Linh đã là Hóa Thần Kỳ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Đối mặt với cao thủ của Hóa Linh Điện, thì chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn mà thôi.

 Thành Bành Cách, lữ quán Biên Thành.

 Cấm chế ở phòng giữ thi thể của Hoàng Hoan đã bị phá nát. Thân thể của Hoàng Hoan thì bị ném ra ngoài lữ quán.

 - Một con kiến hôi còn muốn Hoàn Sinh Đan, nằm mơ đi.

 Toa Ly dẫm lên thi thể của Hoàng Hoan. Tiếng xương gãy cộng với dung nhan tuyệt mỹ của Toa Ly, khiến tình cảnh có vẻ quỷ dị.

 Vài lão già xung quanh và sư phụ Cát Phi của Toa Lỳ không hề có ý khuyên bảo. Những người xem náo nhiệt thì thầm than. Đến xác chết cũng không tha.

 - Điền sư thúc, xem ra người kia không dám đến đây. Tôi đã quá đề cao hắn rồi. Quả nhiên vừa thấy cao thủ của Hóa Linh Điện tới là bỏ chạy. Đúng là một đám chuột nhắt nhát gan.

 Cát Phi vừa nhìn đệ tử của mình trút giận, vừa nói chuyện với một lão già đứng bên cạnh.

 Thành chủ Bành Cách thì khom người làm lễ:

 - Đã hai ngày rồi. Xem ra tên kia chỉ mạnh miệng. Tiền bối vừa tới, hắn đã bỏ chạy đi xa. Chuyện ở đây coi như đã xong, mời các vị tiền bối tới phủ thành của tôi uống nước.

 Vài tu sĩ Hóa Linh Điện gật đầu. Lão già Điền sư thúc nói:

 - Cũng tốt. Tuy nhiên, Hóa Linh Điện của chúng ta không thể bỏ qua cho hắn. Đệ tử của Hóa Linh Điện đâu dễ bắt nạt như vậy. Hừ

 Một vài tu sĩ đứng ở xa xa nghe thấy có người dám đắc tội với Hóa Linh Điện, đều lắc đầu, cảm thấy bi ai thay cho người đó.

 Đang lúc vài tên tu sĩ Hóa Linh Điện xoay người muốn rời đi, thì một thanh phi kiếm bay tới rồi rơi vào tay của một nữ tu trung niên. Dù người này là một nữ tu, nhưng bà ta cũng là một trong những trưởng lão của Hóa Linh Điện.

 Bà ta cầm thanh phi kiếm, tùy tiện phóng thần thức kiểm tra. Sắc mặt liền biến đổi.

 - Có chuyện gì vậy, trưởng lão Khải Lâm.

 Nhìn thấy vị nữ tu biến sắc, Cát Phi bỗng nhiên có dự cảm không tốt. Giống như bọn họ đã làm sai việc gì đó vậy. Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

 - Có một tu sĩ trẻ tuổi dẫn theo một nữ tu Kết Đan và một thiếu niên Trúc Cơ sơ kỳ đánh tới cả Tử Vân Điện. Tất cả đệ tử nội môn đều bị giết, không lưu một ai. À, đúng rồi, ngươi nói người tu sĩ trẻ tuổi kia cũng dẫn theo một nữ tu Kết Đan và một tu sĩ Trúc Cơ phải không?

 Nữ tu Khải Lâm như nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Cát Phi, hỏi.

 - Đúng vậy. Chẳng lẽ trưởng lão muốn nói…

 Cát Phi bỗng nhiên cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Ông ta có một linh cảm, nếu chuyện này thực sự là do hắn làm, vậy thì tên kia khẳng định đang đi tới thành Bành Cách.

 Tuy nhiên, một mình hắn mà cũng dám khiêu chiến cả Tử Vân Điện sao? Điều này thật quá phi lý. Nghĩ tới đây, Cát Phi cũng có chút khó hiểu nói:

 - Trưởng lão Khải Lâm, chuyện này sao có thể? Không phải quá…

 Cát Phi còn chưa dứt lời, thì, thì trưởng lão Khải Lâm hừ lạnh một tiếng:

 - Ý của ngươi là đệ tử của ta nói dối chứ gì? Mặc dù đệ tử của ta không tận mắt nhìn thấy chuyện đó. Nhưng ta tin rằng, nếu chuyện đó không phải là thật, thì đệ tử của ta đã không truyền tin tới rồi. Cát trưởng lão, ngươi làm tốt lắm. Mang một địch nhân cường đại như vậy tới cho môn phái. Xem ra lá gan của ngươi không nhỏ.

 Nói xong, trưởng lão Khải Lâm nhìn chằm chằm vào Cát Phi. Dù bà ta và Cát Phi đều là trưởng lão của Hóa Linh Điện. Nhưng địa vị của Cát Phi không cao bằng ba ta. Thậm chí còn kém một bậc.

 Sắc mặt của vị Điền sư thúc kia cũng trầm xuống. Ông ta đã xem tin tức từ thanh phi kiếm.

 - Cát Phi, ngươi rõ ràng mang một mối họa lớn như vậy tới môn phái. Người này có thể tiêu diệt cả Tử Vân Điện. Ngươi thấy hắn có sợ Hóa Linh Điện của chúng ta hay không? Còn nói người đó bỏ trốn. Xem ra người cần bỏ trốn là ngươi mới đúng.

 Nhìn sắc mặt âm trầm của bốn cao thủ Hóa Linh Điện, trong lòng Cát Phi bắt đầu tính toán. Dù khinh bỉ Điền sư thúc. Một phút trước, lão già này còn nói cái gì người đó không tới, cũng không thể bỏ qua. Hiện tại lại lên tiếng trách mình. Nhưng thân phận của ông ta cao hơn, Cát Phi cũng chỉ nén giận trong lòng.

## 555. Chương 461: Một Thương

- Theo lời của Cát sư điệt, thì tên tu sĩ trẻ tuổi đó chỉ có tu vị Hợp Thể. Mà ở đây chúng ta đã có hai tu sĩ Hợp Thể và ba tu sĩ Luyện Hư điên phong. Nên việc gì phải e ngại hắn. Hắn đã động tới Hóa Linh Điện, Hóa Linh Điện chúng ta sẵn sàng đáp trả.

 Một giọng nói bình tĩnh truyền tới. Cát Phi như nghe được tiên âm. Ông ta biết đây là lời của Ngụy trưởng lão. Ngụy trưởng lão là một trong hai tu sĩ Hợp Thể tới thành Bành Cách. Còn một vị Hợp Thể chính là Điền sư thúc.

 - Ngụy trưởng lão nói rất đúng. Nhưng chúng ta vẫn cần phải suy nghĩ một kế sách vẹn toán. Cát trưởng lão đã đồng ý giúp hắn tìm kiếm Hoàn Sinh Đan. Nhưng hiện tại, chúng ta chẳng những không có Hoàn Sinh Đan, lại còn vứt thi thể bằng hữu của hắn ra đường như vậy. Dù Hóa Linh Điện của chúng ta không sợ hắn. Nhưng có lẽ hắn cũng không sợ chúng ta. Tử Vân Điện chính là một minh chứng. Mọi người cũng biết, hiện tại Hóa Linh Điện chỉ có hai vị chưởng môn trông coi. Một khi người này giết tới Hóa Linh Điện, thì chúng ta sẽ gặp bất lợi rất lớn.

 Lão già gầy gò một mực im lặng nãy giờ, nghiêm túc nói.

 Khải Lâm gật đầu:

 - Bình trưởng lão nói rất đúng. Chuyện đã xảy ra rồi, chúng ta nên lo lắng đối mặt với lửa giận của tên tu sĩ kia như thế nào. Ngươi còn không dừng tay.

 Nói xong, Khải Lâm liền đánh bay Toa Ly đang đạp thi thể của Hoàng Hoan ra ngoài. Toa Ly lăn trên mặt đất vài vòng. Lúc dừng lại thì đã có vết máu ở miệng. Trong mắt cô ta đầy vẻ khủng hoảng và phẫn nộ.

 - Khải Lâm, bà làm vậy là có ý gì?

 Cát Phi kéo đệ tử của mình lại, đầy tức giận nhìn Khải Lâm.

 Khải Lâm lạnh lùng cười:

 - Có ý gì? Mấy năm qua, đệ tử của ngươi đã làm những gì, ngươi tưởng mọi người không biết sao? Chính vì sự cưng chiều của ngươi mà cô ta mới dẫn một mối họa lớn cho môn phái như vậy. Hóa Linh Điện không cần mộ đệ tử yêu nghiệt như cô ta. Đệ tử như thế, sư phụ cũng chẳng phải là thứ tốt gì.

 - Bà

 Cát Phi tức giận không nói lên lời. Chỉ run run chỉ về phía Khải Lâm.

 - Được rồi, náo loạn như vậy có tác dụng gì. Tôi đề nghị hiện tại chúng ta để thi thể này trở về chỗ cũ. Sau đó thì lập tức trở về Hóa Linh Điện mở đại trận hộ sơn, kiên trì cho mấy người chưởng môn trở về. Dù chúng ta không sợ hắn, nhưng cẩn tắc vô áy náy.

 Bình trưởng lão khoát tay nói.

 - Đám rùa đen khốn kiếp này. Hôm nay lão tử không san bằng Hóa Linh Điện, thì lão tử liền đổi thành họ Quy. Hoàng Hoan huynh đệ, Lâm Vân thật xin lỗi cậu. Tôi thật không ngờ bọn chúng lại phát rồ, ngay cả thi thể cũng không tha.

 Lâm Vân gầm lên một tiếng. Hắn vừa tới đây thì nhìn thấy Hoàng Hoan bị vứt ra đường cái. Trên người có rất nhiều dấu chân. Thậm chí xương ngực đã lún xuống. Trong lòng hắn như bị một cây chùy gõ xuống vậy. Lửa giận lập tức bùng lên.

 Cho tới bây giờ, hắn chưa từng thống hận một ai như mấy lão già Hóa Linh Điện nay. Hắn vốn cho rằng, nếu không có Hoàn Sinh Đan, thì bọn chúng vì giữ thân phận, không ảnh hưởng tới thi thể của Hoàng Hoan. Không ngờ bọn chúng lại ác độc tới mức ấy.

 Theo tiếng gầm giận dữ, Lâm Vân phóng Phệ Hồn Thương ra. Sự giận dữ khôn cùng kèm theo thương ý đã lao thẳng tới Cát Phi. Sát ý cường đại khiến những người trong phạm vị mấy nghìn km đều cảm thấy lạnh cả người.

 Cát Phi sững sờ trong tích tắc. Y đã từng thấy Lâm Vân ra tay, thậm chí đã ngăn cản được một thương của hắn. Nhưng một thương lúc trước và một thương hiện tại, quả thực giống như gặp sư phụ. Căn bản không thể so sánh.

 Sát ý và sự cường đại của một thương đã mạnh hơn lúc trước không biết bao nhiêu lần.

 Thậm chí y còn nổi lên cảm giác vô lực, linh hồn thì đang run rẩy. Lúc trước y ngăn cản được một thương của Lâm Vân, là nhờ hai bảo vật của Toa Ly đã giảm bớt uy lực. Hiện tại một thương mang theo lửa giận vô cùng, y không có cách nào ngăn cản được.

 Không chỉ nói Cát Phi có tu vị thấp hơn Lâm Vân. Cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, gặp một thương này cũng chưa chắc ngăn cản được. Một thương nén giận mà phát, uy lực cực điểm.

 Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, trường thương đã đâm thủng đan điên của Cát Phi. Xu thế không ngừng, tiếp tục đâm về phía các tu sĩ Hóa Linh Điện đằng sau. Cuối cùng nói mới quay trở về tay Lâm Vân. Từ đầu đến cuối, không một tu sĩ nào kịp ra tay ngăn cản.

 Lâm Vân thì đứng trên hư không như một thiên thần. Trên Phệ Hồn Thương đã có năm cái đầu người. Giống như một xiên thịt nướng vậy.

 Cát Phi mở to mắt. Đến chết y cũng không dám tin mình bị giết dễ dàng như vậy. Quả thực giống như giết một con kiến vậy.

 - Hoàng Hoan huynh đệ, Lâm Vân đã báo thù giúp cậu. Ở suối vàng cậu có thể yên lòng được rồi.

 Lâm Vân vung thương một cái, mấy cái đầu người rơi bên cạnh thi thể của Hoàng Hoan.

 - Rầm rầm.

 Đầu người rơi xuống đất, tro bụi bay lả tả.

 Tĩnh.

 Hiện trường yên tĩnh như một đám mồ.

 Từ lúc Lâm Vân vừa tới, rồi một thương giết chết năm người, chỉ là trong tích tắc mà thôi. Những người xung quanh đã trợn mắt há mồm. Ánh mắt đã không chỉ có sự sùng bái. Người trẻ tuổi này thật là lợi hại.

 Mọi người ở thành Bành Cách đều biết Hoàng Hoan. Không ngờ một người như vậy bị chết, lại có người thay cậu ta báo thù. Còn là thành thủ Bành Cách và các trưởng lão của Hóa Linh Điện nữa chứ. Cậu ta chết cũng cảm thấy mãn nguyện.

 Toa Ly đã trở nên ngây dại, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Một khắc trước, cô ta còn đang đạp trên thi thể của Hoàng Hoan, còn có cảm giác hả hê. Nhưng hiện tại trong lòng cô ta chỉ có sự sợ hãi. Sư phụ không phải là vạn năng, sư phụ cũng có thể chết. Người kia chỉ dùng một thương đã giết chết sư phụ và phụ thân của mình rồi.

 Bốn gã trưởng lão của Hóa Linh Điện nhìn nhau, trong khoảng thời gian ngắn đã quên nói chuyện. Bọn họ biết tu sĩ diệt Tử Vân Điện là một tên không dễ trêu chọc. Nhưng không ngờ hắn lại lợi hại tới mức này. Một thương tiêu diệt tu sĩ Luyện Hư điên phong. Đây là khái niệm gì vậy? Hơn nữa muốn thương này khủng bố như muốn xé rách không gian vậy.

 Trên đường cái xuất hiện một vết nứt kéo dài hàng nghìn mét. Xung quanh đó là những vết nứt nhỏ. Đường cái của thành Bành Cách được làm từ đá cẩm thạch cực kỳ cứng rắn. Nhưng một thương kèm theo sát ý của Lâm Vân lại tạo thành một vết nứt kinh khủng như vậy. Đến mấy năm sau, vết nứt này vẫn tồn tại. Tuy đã được tu sửa lại, nhưng dấu vết vẫn còn đó. Cũng có vô số tu sĩ luyện thương pháp tới thành Bành Cách để tìm hiểu ý nghĩa của một thương này. Về sau mọi người ở thành Bành Cách gọi vết nứt là Nộ Thương Vân. Mấy trăm năm sau, một cao thủ thương đạo ngồi ở đây, minh tư khổ tưởng hơn mười ngày mười đêm, đã lĩnh ngộ ra thương đạo, thành tựu một vị Thương Thần.

 Lâm Vân lạnh lùng nhìn bốn trưởng lão còn lại của Hóa Linh Điện. Trong bốn người, thì có hai tu sĩ Hợp Thể và hai tu sĩ Luyện Hư. Nhưng không có ai trong số họ lợi hại bằng Phó Hữu của Tử Vân Điện, nói gì tới Khoái Bằng.

 Thấy ánh mắt của Lâm Vân quét tới, bốn người đều rùng mình một cái. Âm thầm than thần thức của hắn thật cường đại. Còn cao hơn bọn họ vài cấp bậc.

## 556. Chương 462: Đánh Không Kịp Trở Tay

- Đạo hữu, mặc dù Hóa Linh Điện của chúng tôi làm sai trước. Nhưng đạo hữu đã giết trưởng lão Cát Phi của chúng tôi rồi. Tôi nghĩ oan gia nên giải không nên kết. Đôi bên đều bỏ qua, các hạ thấy thế nào? Để tỏ lòng thành ý, Hóa Linh Điện của chúng tôi nguyện đền bù thiệt hại cho các hạ.

 Một thương của Lâm Vân đã hù sợ bọn họ, nên Điền trưởng lão không dám đối đầu với hắn nữa.

 Giải quyết tạm thời chuyện này, đợi cao thủ trở về rồi nói sau.

 Lửa giận trong lòng Lâm Vân chưa tắt, hắn lạnh lùng cười:

 - Thành ý? Ném thi thể bằng hữu của ta ra đường, lại còn chà đạp nữa, đó là thành ý sao? Vậy thì tốt, ta tiếp nhận. Đợi lát nữa ta cũng mang theo thành ý đó tới Hóa Linh Điện của các ngươi. Tuy nhiên, thành ý của ta nhiều hơn nhiều, ta sẽ dẫn theo vài cỗ thi thể đi tới Hóa Linh Điện. Các hạ yên tâm đi.

 Nghe Lâm Vân nói vậy, sắc mặt của bốn gã trưởng lão của Hóa Linh Điện đều tái nhợt. Điền trưởng lão và Bình trưởng lão càng tức giận tới phát run. Bọn họ đường đường là trưởng lão của Hóa Linh Điện, đã phải hạ thấp tư thế với tên tu sĩ bên ngoài này rồi. Vậy mà hắn vẫn không chịu buông tha. Mà hết thảy chỉ vì một tên sai vặt có thân phận thấp kém mà thôi.

 - Quận chúa, thuộc hạ đã mang đầu của Mạc Tiền tới đây. Còn có mấy tên thủ hạ của y, thuộc hạ cũng đã giết…

 Vài trưởng lão của Hóa Linh Điện còn chưa nói gì, thì có một tu sĩ dẫn theo vài cái đầu người chạy tới. Nhưng chưa nói dứt câu, y liền cảm thấy hiện trường có chút quỷ dị, liền ngậm miệng lại.

 Sắc mặt của Lâm Vân càng thêm âm trầm. Không ngờ con ả Toa Ly này lại ác độc đến như vậy. Đến những người không liên quan cũng không buông tha. Lâm Vân không biết người tên Mạc Tiền kia, càng không biết y làm người như thế nào, nhưng cô ả Toa Ly này thật kiêu ngạo.

 Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, Phệ Hồn Thương lại phóng tới. Tên tu sĩ vừa tới và quận chúa Toa Ly còn chưa kịp làm gì, đã bị một thương của Lâm Vân giết chết. Hai cái đầu người lần nữa văng tới bên cạnh thi thể của Hoàng Hoan.

 Người xung quanh càng không dám to tiếng. Một mỹ nữ như vậy, hắn cũng có thể nhẫn tâm ra tay.

 Nhìn uy thế của Lâm Vân, bốn trưởng lão của Hóa Linh Điện chỉ biết không có khả năng giảng hòa với người này. Bốn người nhìn nhau một cái, rồi lập tức bỏ chạy về hướng Hóa Linh Điện. Bốn người hiểu rằng cho dù bọn họ có liên hợp lại, cũng không ngăn cản được một thương của Lâm Vân. Còn không bằng bỏ chạy về Hóa Linh Điện, mở trận pháp phòng ngự.

 Thấy bốn tên chạy trốn, Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Nếu bốn tên này liên hợp lại chiến đấu với hắn, cho dù hắn thắng, cũng phải bị thương. Nhưng bọn chúng đã chạy, thì rất hợp ý của hắn.

 Lâm Vân nâng lên Phệ Hồn Thương, phóng mạnh một cái về phía Bình trưởng lão.

 Oanh một tiếng, , một tu sĩ Luyện Hư rõ ràng không có sức phản kháng, bị một thương của Lâm Vân đánh cho nát bét. Ngay cả Nguyên Hồn cũng không chạy thoát.

 - Ngụy trưởng lão, Điền trưởng lão, chúng ta không cần phải chạy trốn. Tiếp tục như vậy, sẽ không ai chạy thoát được. Chỉ có cách liều mạng với hắn thì còn có cơ hội.

 Khải Lâm vốn không tán thành việc bỏ chạy. Nhưng mấy người đi rồi, bà ta cũng không thể một mình chiến đấu, đành phải đi theo.

 Nhưng vừa mới đi, Bình trưởng lão đã chết. Có thể khẳng định, nếu ba người không liên thủ lại, thì chỉ vài giây nữa thôi, bọn họ đều chết hết.

 Ngụy trưởng lão có chút do dự, nhưng thấy Điền trưởng lão không chạy nữa. Thì cũng đành phải dừng lại.

 Trong sự tuyệt vọng, trưởng lão Khải Lâm phóng ra một thanh phi kiếm, ý định ngăn cản Phệ Hồn Thương của Lâm Vân. Nhưng thanh phi kiếm lập tức bị vỡ vụn. Mà trưởng lão Khải Lâm thì bị một thương này giết chết.

 Lâm Vân đã giết hai trưởng lão, nhưng không có ý dừng lại. Nhìn thấy hai tên kia tách ra để chạy, Lâm Vân không chút do dự phóng ra Hỗn Độn Sơn Hà Đồ.

 Một khi Hỗn Độn Sơn Hà Đồ xuất hiện, chân nguyên của hai trưởng lão lập tức bị giam cầm, khiến hai lão phải dừng lại trên không trung. Lâm Vân vận chuyển ý niệm, Sơn Hà Đồ phóng ra hàng vạn tia sáng. Hai gã trưởng lão đảo mắt đã bị Sơn Hà Đồ đánh cho thành thịt nát. Năng lượng còn lại đều bị Sơn Hà Đồ hấp thu hết.

 Thi thể rơi xuống bụi rậm, giới chỉ thì bị Lâm Vân thu lại.

 Lâm Vân cực kỳ kinh hỉ. Nguyên bản hắn chỉ nghĩ là cho Sơn Hà Đồ giam cầm hai gã trưởng lão. Không ngờ Sơn Hà Đồ rõ ràng có thể hấp thu năng lượng tinh khiết trong người bọn chúng. Đây đúng là một phát hiện lớn.

 Nhưng đảo mắt Lâm Vân lại phát hiện ra một vấn đề. Một khi gặp người có tu vị cao hơn hắn. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ có thể giam cầm, nhưng ngàn vạn lần không thể dùng nó hấp thu năng lượng. Bởi vì làm như vậy rất có thể dẫn đến cắn trả.

 Tuy nhiên, như thế đã đủ cho Lâm Vân hài lòng. Chỉ cần giam cầm là được. Phệ Hồn Thương của hắn không phải là đồ bỏ đi. Nhưng việc cắn trả khi hấp thu năng lượng, chắc phải có cách giải quyết. Có lẽ là do tu vị của hắn chưa đủ, hoặc là hắn chưa hoàn toàn nắm giữ quyền kiểm soát của Sơn Hà Đồ mà thôi.

 Giết xong bốn tên trưởng lão, Lâm Vân bay tới một ngọn núi cách thành Bành Cách 300km. Hắn mai táng Hoàng Hoan ở chỗ này. Những người mà hắn giết thì bị đốt thành tro rồi bỏ vào cái lọ, để xung quanh mộ của Hoàng Hoan.

 Còn lại vài trưởng lão có tu vị cao và đệ tử nội môn của Hóa Linh Điện đều bị Lâm Vân tiêu diệt. Ngay cả đại trận hộ sơn bọn họ cũng không kịp mở, đã mất mạng.

 Kho hàng của Hóa Linh Điện tuy ít hơn Tử Vân Điện rất nhiều, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên là không chút do dự thu hết vào.

 Liên tiếp đánh cướp tài sản của hai đại môn phái, tài sản hiện tại của Lâm Vân không chỉ tăng lên vài lần. Có thể nói, cả Hạt Nguyên Tinh không có ai giàu có như Lâm Vân.

 Nhưng Lâm Vân không hề đắc ý. Hắn tiêu diệt hai đại môn phái dễ dàng như vậy, là do hai môn phái đó quá chủ quan. Quan trọng nhất là cao thủ của bọn chúng đều đã tới Úy tinh tìm kiếm động phủ thời Thượng Cổ rồi.

 Hai đại phái không có người, nên Lâm Vân mới đắc thủ. Nhưng kế tiếp, Lâm Vân phải đối đầu với vô số cao thủ truy sát.

 Lần tới Hóa Linh Điện này không kinh động tới người nào. Bởi vì Hóa Linh Điện chưa kịp mở đại trận. Cho nên Lâm Vân tiêu diệt rất thoải mái. Chứ không như ở Tử Vân Điện, mất hai ngày mới phá được đại trận. Lâm Vân không vội vã rời đi, mà dùng thần thức quét cả Hóa Linh Điện, xem có bỏ sót bảo vật nào không.

 Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm. Vừa tìm tòi quả nhiên Lâm Vân phát hiện ra vấn đề. Hắn phát hiện ở một góc trong cùng của Hóa Linh Điện, có một căn phòng nhỏ. Căn phòng này có cấm chế che dấu.

 Lâm Vân mở cấm chế ra, là một truyền tống trận. Nơi này rõ ràng có một truyền tống trận, không biết là dẫn tới nơi nào? Lâm Vân có chút hối hận vì không để lại một tên để hỏi han.

 Nhưng cũng không sao, chỉ cần đi lên là biết. Khi hắn thấy truyền tống trận đưa hắn tới là Úy tinh, thì liền không chút do dự đi lên truyền tống trận trở về.

## 557. Chương 463: Thảm Càng Thêm Thảm

Truyền tống trận này dẫn tới Úy tinh, chứng tỏ Hóa Linh Điện có rất nhiều sinh ý ở Úy tinh. Cũng nói rõ ra rằng các cao thủ của Hóa Linh Điện sẽ từ nơi này trở về. Lâm Vân đang lo lắng cao thủ của Hóa Linh Điện trở lại sẽ làm gì. Nếu bọn chúng liên kết với Tử Vân Điện đối phó hắn, vậy thì cho dù hắn có ba đầu sáu tay cũng khó mà chống được.

Cùng lắm là sử dụng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Nhưng Sơn Hà Đồ không phải là thứ tùy tiện có thể sử dụng. Ở chỗ vắng người thì không nói làm gì. Một khi xuất hiện ở nơi đông đúc, vậy thì càng nguy hiểm.

Hiện tại phát hiện ra truyền tống trận thì dễ dàng hơn nhiều. Lâm Vân lập tức bố trí sát trận Thiên Cương Tam Thập Lục xung quanh truyền tống trận.

Lâm Vân không hề thiếu tài liệu, nên hắn muốn bố trí một trận pháp tốt nhất. Bình thường dùng linh thạch Thượng Phẩm bố trí cũng được, nhưng Lâm Vân vẫn bỏ ra ba mươi sáu viên linh thạch cực phẩm. Ở Hóa Linh Điện hắn cũng tìm được hơn một trăm linh thạch cực phẩm. Cho nên không việc gì phải tiết kiệm.

Có thể nói, cả thế giới Tu Chân, chỉ có Lâm Vân là dùng linh thạch cực phẩm để bố trí trận pháp. Bởi vì đâu có ai xa xỉ và giàu có như hắn.

Dùng linh thạch cực phẩm bố trí Thiên Cương Tam Thập Lục, cho dù tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng khó mà thoát nổi. Mà Lâm Vân không tin Hóa Linh Điện có nhiều tu sĩ Đại Thừa Kỳ.

Tuy nhiên, nếu ở Hóa Linh Điện đã có truyền tống trận tới Úy tinh, thì chứng tỏ ở Tử Vân Điện khả năng cũng có. Cho nên bước tiếp theo là bố trí thêm một sát trận ở Tử Vân Điện. Khiến cho các chưởng môn, điện chủ gì đó đều chết trong trận. Đỡ cho hắn một phen chém giết.

Để cho các đại môn phái cao cao tại thượng này nếm thử một lần rơi vào sát trận xem thế nào.

Lâm Vân vừa rời đi. Truyền tống trận bỗng nhiên sáng lên. Hai thân hình lảo đảo xuất hiện, toàn thân đều là máu tươi. Mới đi ra truyền tống trận, hai người này đã bị sát trận đánh cho thành mảnh vụn. Đến lúc chết cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Nếu Lâm Vân ở đây chắc chắn sẽ hối tiếc vô cùng. Nếu sớm biết chỉ có tu sĩ bị trọng thương trở về, thì hắn cần gì mất công bố trí Thiên Cương Tam Thập Lục làm gì. Cứ một thương đánh tới là được. Cho dù hai người này là tu sĩ Đại Thừa Kỳ.

Lúc Lâm Vân tới Tử Vân Điện, hắn có chút không tin vào mắt mình. Khi hắn rời đi, hắn chỉ lấy những đáng giá mà thôi, chứ không phá hủy Tử Vân Điện.

Nhưng hiện tại, Tử Vân Điện chỉ còn là đống tàn tích. Rõ ràng gạch đá đều bị các tu sĩ đập cho vỡ vụn. Lâm Vân thầm than, đúng là bỏ đá xuống giếng. Mới chỉ tới một ngày, cả Tử Vân Điện đã biến thành như vậy. Điều này còn chưa tính, thậm chí còn có một số tán tu vẫn còn tìm kiếm trong này. Lâm Vân thầm nhủ, truyền tống trận đừng xảy ra hư hỏng gì. Nếu truyền tống trận bị hư, hắn rất khó hốt gọn đám tu sĩ Tử Vân Điện.

Nhưng Lâm Vân không có thất vọng. Thần thức của hắn đã tìm được một cái truyền tống trận xếp đặt còn bí mật hơn ở Hóa Linh Điện. Tìm được rồi thì dễ làm. Lâm Vân không để ý tới những tán tu đang tìm bảo vật. Lập tức bay về hướng truyền tống trận.

Tuy nhiên, Lâm Vân vừa mới tới gần, thì phát hiện truyền tống trận sáng lên, là dấu hiệu có người sử dụng. Lâm Vân nghĩ bụng, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hắn vừa tới thì bọn chúng lại trở về. Xem ra phải đấu một trận rồi.

Tuy không kịp bố trí sát trận, nhưng Lâm Vân không hề e sợ chút nào.

Hắn duỗi tay ra, Phệ Hồn Thương xuất hiện. Hắn chuẩn bị đợi những người này vừa mới đi ra, lập tức công kích. Cái gì đường đường chính chính, chỉ là trò cười với Lâm Vân mà thôi. Không quan tâm tới cách làm nào, giết chết địch nhân là được.

Nhưng ánh sáng vừa hiện, Lâm Vân liền trợn mắt há mồm.

Có ba người xuất hiện, hai tu sĩ Đại Thừa và một tu sĩ Hợp Thể. Tuy nhiên, nếu ba người này lành lặn bình thường thì có thể đại chiến với Lâm Vân một trận. Nói không chừng Lâm Vân còn rơi vào thế yếu.

Nhưng bộ dạng của ba người đã khiến Lâm Vân mất đi hứng thú đánh lén. Ba người này bị trọng thương rất nặng. Trong đó một người thậm chí còn bị mất một cánh tay.

- A…Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại hoang tàn như thế nào?

Ba tu sĩ bị thương nặng nhìn đống đổ nát xung quanh, toàn thân liền phát run. Không biết là do tức giận hay là sợ hãi.

- Ngươi là ai?

Tên tu sĩ bị đứt tay nhìn chằm chằm vào Lâm Vân đang cầm cây thương, nghiêm khắc hỏi.

Lúc này Lâm Vân mới hồi phục tinh thần. Với bộ dáng như vậy, còn đánh cái rắm, mình chỉ cần một thương là đủ giải quyết. Nhưng trong lòng Lâm Vân cũng âm thầm kinh hãi. Nếu ba tên này không bị thương, chính xác hơn là có nhiều người trở về hơn, thì hắn đúng là lành ít dữ nhiều.

Chỉ là không biết bọn chúng tới Úy tinh tìm bảo vật rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà thê thảm như vậy. Từ bộ dáng của bọn chúng, là biết bọn chúng vừa mới trải qua một trường chiến đấu thảm thiết.

Thấy Lâm Vân không nói chuyện, tên tu sĩ mặt đỏ trầm giọng nói:

- Là ngươi đã khiến Tử Vân Điện của ta trở thành như thế này?

Lâm Vân chưa vội giết ba người, mà gác Phệ Hồn Thương lên vai, cười lạnh một tiếng:

- Cũng không hẳn. Tử Vân Điện đúng là do ta tiêu diệt, nhưng nơi này bị hủy hoại như vậy, không phải do ta làm. Ta thích là vơ vét tài sản, nhưng không có dỗi hơi phá phách kiểu này.

- Tại sao?

Tên tu sĩ mặt đỏ vẫn âm trầm hỏi.

- Bởi vì các ngươi muốn giết ta và hành tinh của ta. Ta chỉ muốn dự phòng mà thôi. À, quên chưa giới thiệu bản thân. Ta là Lâm Vân tới từ Địa Cầu. Ta nghĩ Tử Vân Điện của các ngươi cũng không xa lạ gì. Ta chỉ làm theo cách mà các ngươi đã làm với Kỷ Minh Tinh mà thôi.

Trong lòng Lâm Vân âm thầm vui vẻ. Xem ra Tử Vân Điện đã tới số diệt vong.

Trong mắt Lý Dương tràn đầy lửa giận, nhưng chỉ có thể áp chế trong lòng. Nếu ông ta không bị thương, thì ông ta đã giết tên tu sĩ kiêu ngạo này rồi, đâu cần nói nhảm với hắn nhiều như vậy?

- Tôi muốn làm một giao dịch với cậu. Tôi nói cho cậu biết một bí mật kinh thiên. Điều kiện là cậu buông tha cho ba người chúng tôi.

Tên nam tử có mặt trắng đứng sau Lý Dương, ngăn cản điện chủ muốn động thủ, bình tĩnh nói với Lâm Vân.

- À, là bí mật gì mà khiến ta phải bỏ qua cho các ngươi? Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì mà phải tin tưởng người?

Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Hắn căn bản không có ý định buông tha bọn này. Trảm thảo trừ căn là biện pháp tốt nhất. Ba tên này đứng đầu Tử Vân Điện, nếu không giết, thì để lại hậu hoạn vô cùng.

Cái gì mà bí mật kinh thiên cơ chứ, chỉ là thủ đoạn lừa gạt để cầu một con đường sống mà thôi.

- Tôi là Lý Cầu Đạo, Nhị Điện Chủ của Tử Vân Điện. Còn đây là Điện Chủ Lý Dương và trưởng lão Thường Giác.

Thần sắc của nam tử mặt trắng không có chút bối rối nào cả. Vẫn không nhanh không chậm nói. Cho dù y đang ở trong tình trạng sống chết, mà Lâm Vân là một người thẩm phán.

## 558. Chương 464: Lý Cầu Đạo

- Xin lỗi rồi, ta không hề có hứng thú với cái gì bí mật kinh thiên.

Lâm Vân đã nhìn thấy Lý Dương dấu tay vào ống tay áo, liền không chút do dự phóng Phệ Hồn Thương đâm thủng người Lý Dương.

Đã tới tu vị Đại Thừa Kỳ, thì toàn là hạng không dễ chơi. Lâm Vân sẽ không vì bọn chúng bị trọng thương mà bỏ qua. Một khi bọn chúng có bất kỳ cử động khác lạ nào, hắn đều không do dự giết chết.

- Ngươi…

Lý Dương dùng một cánh tay còn lại chỉ về phía Lâm Vân. Nhưng chỉ nói dược một chữ, Nguyên Hồn của hắn đã bị Phệ Hồn Thương đánh cho nát bấy. Sau đó nằm vật xuống đất, đồng thời một thẻ ngọc rơi ở bên cạnh.

Lâm Vân không chút do dự thu giới chỉ và cái thẻ ngọc lại. Rồi lạnh lùng nhìn Lý Cầu Đạo và Thường Giác.

- Ngươi dám không giữ lời hứa? Ngươi, ngươi…

Lý Cầu Đạo không còn cách nào bảo trì vẻ bình tĩnh nữa. Một thương này của Lâm Vân đã khiến cho y tức giận đến phát run. Đồng thơi trong lòng cũng sợ hãi uy thế của Lâm Vân. Mặc dù Lý Dương bị thương vô cùng nghiêm trọng, nhưng bằng một thương đã giết được Lý Dương, thì người này không đơn giản.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng:

- Lời hứa gì? Ta đã đáp ứng với ngươi cái gì đâu? Mà Tử Vân Điện của các ngươi cũng chẳng tốt lành gì. Ngay cả một hành tinh cũng có thể giết.

Lý Cầu Đạo bị những lời này của Lâm Vân làm cho nghẹn họng. Đúng là Lâm Vân còn chưa đáp ứng y cái gì. Thậm chí hắn còn không có chút hứng thú với bí mật kia.

Vừa nghĩ tới đây, Lý Cầu Đạo liền đổ mồ hôi. Y đã tu luyện tới Đại Thừa Kỳ, việc phi thăng lên Tiên Giới chỉ là thời gian. Cho dù hiện tại y bị thương rất nặng, nhưng đây đều là do y cố tình bị thế. Y còn mưu đồ lớn khác.

Y vốn không để Lâm Vân vào mắt. Nhưng y không ngờ thương pháp của Lâm Vân lại khủng bố như vậy. Cho dù y đã là Đại Thừa Kỳ, tuy bị thương, nhưng y vẫn cảm thấy một thương kia như muốn phá nát linh hồn vậy.

Lần này Tử Vân Điện phái mười bốn cường giả siêu cấp đi tới Úy tinh. Lúc trở lại chỉ có ba người mang theo thương thế rất nặng. Hiện tại lại bị Lâm Vân giết chết một vị Điện Chủ. Lý Cầu Đạo có một loại cảm giác, mình không phải là đối thủ của hắn.

Nghĩ tới lần này đi tới Úy tinh đã lấy được thứ mà y cần. Mặc dù đã chết nhiều tinh anh của Tử Vân Điện như vậy, nhưng y không hề quan tâm. Bởi vì việc truyền thừa của Tử Vân Điện không quan trọng với y. Chỉ là y không ngờ, vừa mới trở về đã gặp phải một chuyện vượt quá phạm vi khống chế của y. Mạng của y cũng sắp mất. Lý Cầu Đạo sao có thể cam lòng.

Nghĩ tới đây, Lý Cầu Đạo liền bình tĩnh lại. Việc trước mắt là bảo vệ cái mạng đã rồi nói sau. Y không muốn việc tu luyện mấy nghìn năm lại bị hủy hoại trong chốc lát. Tiên Giới đang ở trước mặt, y thực sư không cam lòng.

- Cậu có hứng thú hay không, chờ tôi nói đã rồi cậu quyết định. Tôi đoán chắc cậu không xa lạ gì với khái niệm Tiểu Thế Giới…

Lý Cầu Đạo nói tới đây, dừng một lát, nhìn sắc mặt của Lâm Vân.

Lâm Vân giật mình. Hắn biết một ít về Tiểu Thế Giới. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ có thể coi như là một Tiểu Thế Giới, nhưng không phải là một thế giới đầy đủ. Mà chỉ là một pháp bảo không gian mà thôi. Tinh Thần Châu của hắn cũng như vậy, còn không bằng Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Tuy nhiên, khuôn mặt của Lâm Vân vẫn không tỏ vẻ gì cả, cũng không ngắt lời của Lý Cầu Đạo.

Trong lòng Lý Cầu Đạo âm thầm run sợ. Y phát hiện mình đã xem thường người Lâm Vân này. Bởi vì khí nhắc tới Tiểu Thế Giới, phần lớn mọi người đều biểu lộ vui mừng. Nhưng thần sắc của Lâm Vân không thay đổi chút nào. Đủ biết người này làm người trầm ồn, không quan tâm hơn thua.

Hơn nữa lúc hắn giết Lý Dương, không hề có chút do dự nào. Nếu là vì hắn nhìn ra Lý Dương là người có sức chiến đấu đầy đủ nhất trong ba người nên mới giết ông ta, thì người này thật là đáng sợ. Là một đối thủ rất khó đối phó.

- Tôi tin rẳng tất cả các tu sĩ đều sẽ trả giá hết thảy để tìm được một Tiểu Thế Giới. Nhưng thứ tôi nói không phải là một Tiểu Thế Giới, cũng không phải là Đại Thế Giới, mà là một thế giới hỗn độn. Một khi tìm được thứ đó, chính là có được một thế giới hỗn độn. Trong thế giới đó, ngươi chính là chúa tể.

Lý Cầu Đạo lại dừng lời, nhìn sắc mặt của Lâm Vân.

Lâm Vân rốt cuộc đã biến sắc. Hắn đã từng nghe nói qua về thế giới hỗn độn. Có thể nói, hiện tại tất cả hành tinh và thiên hà đều do một thế giới hỗn độn tạo thành. Tuy nhiên, thế giới này đã được thành hình từ muôn đời trước. Lâm Vân có thể khẳng định, thế giới này không có chúa tể. Mà theo lời của Lý Cầu Đạo. vẫn còn một thế giới hỗn độn có thể bị khống chế. Điều này một khi bị tiết lộ ra ngoài, cả thế giới Tu Chân và Tiên Giới đều điên cuồng.

- Ngươi làm sao biết? Nếu ngươi muốn dựa vào nói dối để bảo vệ tính mạng, thì ngươi đã tìm nhầm đối tượng rồi. Bởi vì ngươi sẽ như người bên cạnh mà thôi.

Lâm Vân phóng một thương, giết chết Thường Giác.

Như biết Lâm Vân sẽ giết Thường Giác, nên Lý Cầu Đạo không tỏ vẻ gì cả, một bộ bo bo giữ mình.

Mà Lâm Vân nhìn thấy vậy, trong lòng cảm thấy có chút không ổn. Bộ dáng hiện tại của người này khác quá xa so với lúc hắn giết Lý Dương.

Lâm Vân đoán chừng y là một tên che dấu sâu nhất của Tử Vân Điện. Vừa nãy lúc mình giết Lý Dương, nói không chừng trong lòng y âm thầm cao hứng, chứ không phải là thất vọng hay phẫn nộ. Lần đầu tiên Lâm Vân có cảm giác sợ hãi một người, thậm chí chỉ muốn một thương giết chết y.

Lâm Vân lại nghĩ tới một điều, tâm tư của Lý Cầu Đạo đã sâu như vậy, vì sao y lại bị thương nặng nhất? Khí tức trong người y rất là yếu.

Điều này hoàn toàn không hợp lý. Còn nữa, tâm tư của Điện Chủ Lý Dương không bằng Lý Cầu Đạo. Nhưng vì sao Lý Cầu Đạo chỉ làm Nhị Điện Chủ? Chứng tỏ tên này có mưu đồ gì khác. Nói chính xác hơn, lúc Lý Dương bị giết, biểu hiện của Lý Cầu Đạo chỉ là giả vờ.

Có lẽ trong lòng y đã ước gì Lý Dương chết sớm một chút.

Đã có lòng hoài nhi với Lý Cầu Đạo. Lâm Vân vô ý thức tạo Tinh Mang bảo hộ. Rồi không chút do dự sử dụng Tinh Dời. Một cảm giác phi thường nguy hiểm xuất hiện trong đầu.

- Oành….

Một tiếng nổ cực lớn vang lên. Bốn đao khí màu đen đồng thời bao vây vị trí mà Lâm Vân vừa đứng, rồi chém xuống.

Lâm Vân còn chưa từng gặp qua một vụ nổ khủng bố như vậy. Lúc hắn bị đánh lén ở Úy tinh, uy lực cũng kém hơn cái này rất nhiều. Cái đó rốt cuộc là cái gì mà lực sát thương kinh khủng như vậy? Ngay cả tinh thần của hắn cũng bị ảnh hưởng.

- Rắc, rắc…

Tinh Mang bảo hộ của Lâm Vân dần dần vỡ vụn.

Nhưng nhờ Tinh Dời, hắn đã cách vị trí vừa nãy vài trăm mét. Cho dù như vậy, vòng bảo hộ của hắn vẫn bị phá nát. Đúng là nghìn cân treo sợi tóc.

Lâm Vân âm thầm đổ mồ hôi. Thủ đoạn của Lý Cầu Đạo thật là lợi hại. Có thể tưởng tượng, nếu Lâm Vân vẫn còn đứng ở vị trí đó, thì thế giới này đã không còn hắn nữa rồi.

## 559. Chương 465: Thế Giới Hỗn Độn

Lâm Vân không biết Lý Cầu Đạo làm cách nào sử dụng được chiêu thức đó. Rõ ràng một chút ba động của linh lực cũng không cảm thấy.

Lại tồn tại chiêu thức ám sát kinh khủng như vậy. Lâm Vân khẳng định chiêu này không phải chuẩn bị từ sớm. Bởi vì Lý Cầu Đạo chắc chắn không biết mình xuất hiện ở Tử Vân Điện.

Bất chấp Lâm Vân đã kịp thời Tinh Dời, nhưng vòng bảo hộ Tinh Mang của hắn vẫn bị phá nát. Nhị Điện Chủ của Tử Vân Điện quả nhiên không đơn giản.

Lâm Vân không đợi tiếng nổ mạnh dừng lại đã phóng ra Phệ Hồn Thương, không chút do dự đánh về phía Lý Cầu Đạo. Vô luận là bí mật kinh thiên gì, nhưng cái mạng còn quan trọng hơn. Thế giới hỗn độn là thứ tốt, nhưng nếu không có mạng để cầm, thì cũng vô dụng.

Phệ Hồn Thương mang theo sát ý, tao thành một tia sáng màu tím nhàn nhạt. Lý Cầu Đạo chỉ cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, quần áo của y đã bị nghiền nát, tỏa ra những làn khói xanh.

Từ sâu trong linh hồn, Lý Cầu Đạo biết mình nhất định phải chết ở một thương này.

Y không biết tên tu sĩ kia làm sao tránh được một chiêu kích sát của mình. Phải biết rằng, một chiêu này y chuẩn bị dùng để đối phó với Lý Dương. Mà tên kia rõ ràng còn chưa tới Đại Thừa Kỳ, vẫn có thể tránh được. Thật là quỷ dị.

Lý Cầu Đạo chưa từng thấy một thương nào làm rung động tới tận linh hồn như vậy. Khó trách Lý Dương cũng không thể ngăn cản dù chỉ một thương.

Mà hiện tại y cũng không hơn Lý Dương là mấy. Cho dù y có lành lặn, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng hóa giải mà thôi. Sau đó lợi dụng thương thế đã hết, phản kích lại. Nhưng bây giờ y không có cơ hội nào cả.

- Đừng, tôi sẽ nói bí mật đó cho cậu…

Lý Cầu Đạo vừa nói tới đây, đồng tử của y đã co rút. Y mang theo sự sợ hãi và hối hận mà chết đi.

Cho tới bây giờ, Lâm Vân chưa từng buông tha cho những kẻ có thể uy hiếp tính mạng của mình. Huống chi kẻ có tâm kế sâu như Lý Cầu Đạo. Cho dù Lý Cầu Đạo vẫn còn bí mật, nhưng Lâm Vân không muốn biết. Điều đó chẳng có liên quan gì tới hắn cả.

Tuy nhiên, vẫn phải sưu hồn, xem có lục lọi được thông tin gì không.

Lâm Vân quát lên một tiếng, vung tay bắt lấy Nguyên Hồn nhàn nhạt sắp tiêu tán. Tuy nhiên, đây là Nguyên Hồn của một tu sĩ Đại Thừa, cho nên trong lúc nhất thời Lâm Vân không thu được nhiều thông tin.

Điều này cũng liên quan tới khả năng sưu hồn thấp của Lâm Vân. Hắn chỉ biết có một viên ngọc và một cái đỉnh âm dương. Còn cả việc Lý Cầu Đạo rất khao khát đi tới Giản gia ở thành Thác Mã. Hình như y muốn tìm vật gì đó. Các thông tin còn lại thì không thấy gì cả.

Mặc dù biết mấy thứ đó rất có thể liên quan tới thế giới hỗn độn mà Lý Cầu Đạo nói. Nhưng Lâm Vân lại không biết chúng liên lạc với nhau kiểu gì.

Lâm Vân tiện tay kiểm tra giới chỉ của Lý Cầu Đạo. Bên trong ngoại trừ vô số đan dược và linh thảo ra, còn có vài pháp bảo. Những thứ này dù rất trân quý, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Tài sản của hắn đã quá nhiều rồi. Tuy nhiên, hai cái hộp làm cho Lâm Vân chú ý.

Mở cái hộp thứ nhất ra, bên trong là một cái mai rùa. Mà điều khiến Lâm Vân ngạc nhiên, đó là chữ viết trên đó là chữ Thượng Cổ của Hoa Quốc. Lẽ nào thứ này lưu lạc từ Địa Cầu? Hay là chữ Thượng Cổ đến từ một nơi khác?

Lâm Vân âm thầm may mắn mình đã giết Lý Cầu Đạo. Trên mai rùa có ghi lại cách hình thành thế giới hỗn độn. Để hình thành nên thế giới hỗn độn, không thể thiếu ba thứ. Thứ nhất chính là Tinh Thần Châu. Thứ hai là hai đỉnh âm dương. Thứ ba là nguyên tố Ngũ Hành.

Những thứ khác thì Lâm Vân không biết, nhưng hắn có một viên Tinh Thần Châu. Không biết có phải là viên Tinh Thần Châu mà đề cập trên mai rùa không? Nếu là đúng, thì cũng thật trùng hợp. Có thể nói, vật liệu chủ thế tạo thành thế giới hỗn độn đã nằm trong tay hắn.

Lâm Vân lấy Tinh Thần Châu ra, nhìn một lúc lâu, nhưng không nhìn ra cái gì cả. Viên ngọc mà Lý Cầu Đạo nói, hẳn là viên ngọc này. Tinh Thần Châu đã ở trên tay mình, cho dù Lý Cầu Đạo có tìm khắp nơi cũng không tìm được.

Nói như vậy, chẳng phải y mãi mãi không tìm được thế giới hỗn độn sao? Như thế thì có gì là bí mật kinh thiên? Loại bí mật này vô pháp mà thực hiện được. Không đúng, một người cẩn thận như Lý Cầu Đạo đã chắc chắn như vậy, chứng tỏ y đã biết tung tích của Tinh Thần Châu. Điều này khiến cho Lâm Vân khó hiểu. Trước kia hắn chưa từng tới Hạt Nguyên Tinh, vì sao Lý Cầu Đạo nắm chắc là tìm được hắn, rồi từ đó tìm được Tinh Thần Châu?

Lâm Vân thu hồi Tinh Thần Châu, vuốt vuốt cái mai rùa, trong lòng rất nghi hoặc. Sự tin tưởng của Lý Cầu Đạo từ đâu mà tới? Bỗng nhiên Lâm Vân cảm thấy có sự ba động yếu ớt từ cái mai rùa. Lâm Vân hơi sửng sốt, thần thức của hắn rõ ràng cảm thấy sự ba động đang hướng về tinh giới trữ vật của hắn.

Lâm Vân lần theo hướng ba động, thì tìm tới cái đỉnh lớn tìm được trong Tử Vân Điện. Hắn khẽ vươn ra, cái đỉnh liền xuất hiện trên bàn tay. Lâm Vân nhìn cái đỉnh, không thấy có biến hóa gì cả. Nhưng cái đỉnh lại khiến mai rùa biến hóa.

Cẩn thận nhìn cái đỉnh, quả nhiên ở đáy đỉnh có một chữ Dương, viết bằng chữ Thượng Cổ. Chẳng lẽ đây chính là Dương đỉnh kia? Nếu đúng là Dương đỉnh, thì có thể giải thích vì sao Lý Cầu Đạo có lòng tin như vậy. Thì ra cái mai rùa này có thể chỉ dẫn nơi cất giấu những bảo vật hình thành thế giới hỗn độn.

Nhưng Dương đỉnh ở trong kho hàng của Tử Vân Điện rồi, vì sao Lý Cầu Đạo không chiếm lấy? Có lẽ Lý Cầu Đạo căn bản không để Lý Dương vào mắt. Cái Dương đỉnh này, y muốn lấy khi nào thì lấy. Thậm chí cả vị trị Đại Điện Chủ, y nếu muốn cũng có thể. Vừa nghĩ tới đó, Lâm Vân liền minh bạch tất cả.

Như vậy, ở chỗ Giản gia kia lẽ nào cũng có một bảo bối khác? Trong lúc nhất thời Lâm Vân không nghĩ ra. Đành phải cất cái đỉnh đi, mở ra chiếc hộp thứ hai.

Một khí tức cường đại mang thuộc tính Thổ tràn ra ngoài. Rõ ràng còn có khí tức thê lương, giống với khí tức của cái đỉnh kia. Lâm Vân đang cả kinh, thì lại thấy cái mai rùa bỗng nhiên nhúc nhích.

Quả nhiên thứ này có quan hệ với thế giới hỗn độn. Lẽ nào đây chính là nguyên tố Thổ trong năm nguyên tố? Nhưng ở bên trong chỉ có một viên ngọc có màu nâu của đất. Tuy nhiên, nếu nó khiến mai rùa rung động, thì chứng tỏ nó chính là nguyên tố Thổ. Lâm Vân mừng rỡ, vội vàng đóng cái hộp lại.

Không ngờ mình lại may mắn như vậy. Thoáng cái đã tìm được hai thứ. Một là Dương đỉnh, hai là viên ngọc mang thuộc tính Thổ. Nếu ở Giản gia kia cũng có bảo vật thứ ba, thì việc tạo thành thế giới hỗn độn không phải là không có khả năng.

Một khi tạo ra thế giới đó, thì sẽ tuyệt vời như thế nào? Trong lòng Lâm Vân có chút không chờ đợi được. Có mai rùa này rồi, thu thập các thứ không phải là một điều bất khả thi nữa rồi. Khó trách tên Lý Cầu Đạo tự tin như vậy.

## 560. Chương 466: Bốn Thầy Trò

Lý Cầu Đạo đã là tu sĩ Đại Thừa, với thời y sống lâu như vậy, việc hắn thu thập đủ bảo vật, không phải là không có khả năng.

Tinh Thần Châu đã bị Lâm Vân luyện hóa một phần, nhưng chưa phải là luyện hóa hoàn toàn. Tuy không biết Tinh Thần Châu có quan hệ gì với thế giới hỗn độn hay không, nhưng Lâm Vân vẫn bỏ toàn bộ mọi thứ vào trong Sơn Hà Đồ. Mặc kệ có quan hệ hay không, bỏ vào trong đó còn an toàn hơn giới chỉ rất nhiều. Hiện tại Sơn Hà Đồ đang bám vào trong Tử Phủ của hắn, giới chỉ thì được đeo ở ngón tay.

Lần thu hoạch này thật không nhỏ. Chẳng những diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện, hơn nữa còn lấy được bí mật của thế giới hỗn độn. Trong lòng Lâm Vân rất vui mừng. Xem ra đã đến lúc đi tìm mấy người Vũ Đình rồi. Hiện tại Tử Vân Điện đã bị diệt, chắc mấy người Vũ Đình cũng không có nguy hiểm gì. Cho dù tìm không thấy cũng không sao.

Lâm Vân lóe lên một cái, liền ly khai Tử Vân Điện, lần nữa trở về Hóa Linh Điện. Quả nhiên, không ngoài dự liệu của Lâm Vân, hai tu sĩ Đại Thừa Kỳ vừa trở về của Hóa Linh Điện đã bị sát trận Thiên Cương giết chết. Chỉ để lại hai chiếc giới chỉ ở bên cạnh mà thôi.

Thu hai cái giới chỉ và sát trận, Lâm Vân không có ý dừng lại, lập tức rời khỏi vùng đất thị phi này.

Một loạt tin tức kinh thiên động địa truyền khắp Hạt Nguyên Tinh. Tử Vân Điện, một trong sáu đại môn phái của Hạt Nguyên Tinh đã bị diệt môn. Nghe nói hung thủ là một tu sĩ vô danh tên là Lâm Vân. Nguyên nhân thì là do Tử Vân Điện đã phá hủy hành tinh của hắn, còn muốn đuổi giết thân nhân của hắn nữa. Vô số người trầm trồ khen ngợi với tính cách không sợ cường quyền của Lâm Vân. Đó là một nam nhân có đảm lượng. Về sau lại có tin tức Hóa Linh Điện bị diệt môn. Nghe nói hung thủ cũng tên là Lâm Vân. Nguyên nhân là do Hóa Linh Điện đã giết một người phàm có thân phận thấp kém mà Lâm Vân mới quen biết. Vô số người khinh bỉ tính cách có thù tất báo này của Lâm Vân. Một chuyện nhỏ như vậy đã giết cả môn phái rồi, đúng là Ma Tu, Đao Phủ, Đai Ma Đầu.

Sáu đại môn phái và hơn mười môn phái tầm trung phái người đi tới Úy tinh tìm bảo vật. Nhưng sau khi tìm được động phủ Thượng Cổ, đã xảy ra một trường chém giết thảm thiết. Kết quả là chỉ có một bộ phận người trở về. Hầu hết là những tu sĩ có tu vị Hợp Thể điên phong trở lên. Nghe nói, cho dù là Tịch Mịch Cốc cũng tổn thất thảm trọng. So với việc này, tin tức thành chủ của thành Bành Cách bị giết chết, hoàn toàn là việc nhỏ, không đáng nhắc tới.

Lâm Vân đi tới đâu cũng nghe thấy đủ loại đồn đại. Nhưng hắn chỉ cười mặc kệ. Hắn chưa vội đi tới thành Quang Bình. Hiện tại hắn muốn đi tìm Vũ Đình và Mông Văn, rồi dẫn hai người cùng Thanh Thanh trở về Địa Cầu. Hắn rất nhớ mấy người Vũ Tích.

- Sư phụ, hình như con nghe thấy người ta nhắc tới Lâm Vân nào đó. Anh rể của con cũng tên là Lâm Vân. Chúng ta thử vào quán ăn kia hỏi thử xem?

Có bốn tu sĩ cúi đầu đi trên đường cái của thành Thác Mã. Nói chuyện là một nữ tu nhỏ tuổi nhất.

- Ài, Vũ Đình sư muội lại nhắc tới người anh rể Lâm Vân kia làm gì? Huynh thật không biết nói gì cho phải. Hiện tại chúng ta cần là an phận, đừng rêu rao khắp nơi. Cho nên, nếu không cần thiết thì đừng tới những nơi đông người làm gì. Mặc dù đây chỉ là thành thị của người phàm, nhưng vẫn nên cẩn thận.

Nam tử trẻ tuổi lắc đầu nói.

Đối với vị sư muội này, y đã không có lời nào để nói rồi. Một hành tinh xa xôi như Hạt Nguyên Tinh, một người luyện cổ võ bình thường sao có thể tới được? Cô nàng này thật hết thuốc chữa rồi. Không biết người anh rể kia rót cho cô nàng thuốc mê gì, vậy mà sùng bái hắn như vậy. Nếu như tên Lâm Vân kia ở đây, y liền một kiếm giết chết hắn. Miễn cho suốt ngày cô nàng lải nhải bên tai.

- Vũ Đình, Hoa Thường, đừng tranh luận to tiếng như vậy, khiến người chú ý. Đề nghị của Vũ Đình tuy không ổn lắm, nhưng tới quán ăn, ăn một bữa cũng không sao. Chúng ta cứ cư xử như bình thường là được. Nếu miễn cưỡng thì lại khiến người ta hoài nghi.

Mỹ phụ trung niên bất đắc dĩ nói, khuôn mặt luôn mang theo vẻ u sầu.

Lúc Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành thất lạc, trong lòng bà ta luôn lo lắng không yên. Diệp Tiểu Điệp chỉ có tu vị Kết Đan sơ kỳ. Mà Diệp Thành chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ.

- Sư phụ, người đừng quá lo lắng. Điệp sư tỷ và Thành sư đệ chắc không xảy ra việc gì đâu. Nói không chừng bọn họ đã trốn tới một nơi an toàn rồi.

Mông Văn biết sư phụ của mình lo lắng cái gì, liền lên tiếng an ủi.

Mỹ phụ trung niên không trà lời mà dẫn mấy người đệ tử tới một quán ăn khá vắng vẻ.

Mấy người an vị chỗ ngồi, Mỹ phụ trung niên mới thở dài nói:

- Hoa Thường, trong ba người, con là người có tu vị cao nhất. Có lẽ cừu hận của sư môn về sau đều giao hết cho con…

Mỹ phụ trung niên còn chưa nói hết, Hoa Thường đã đứng lên chắp tay nói:

- Sư nương yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho sư môn. Bao gồm Liệt Dương Môn, Âm Ma Tông và Tử Vân Điện nữa. Con sẽ không bỏ qua cho tên nào.

Mỹ phụ trung niên chỉ khoát tay thở dài. Trong lòng bà ta hiểu rằng, người đệ tử của chồng mình này, dù tư chất rất vĩ đại, nhưng hay xem thường người khác, tính cách cũng rất kiêu ngạo. Không chỉ nói diệt Tử Vân Điện, cho dù là một trưởng lão của Tử Vân Điện, y có tu luyện cả đời cũng không đánh được, nói chi tới việc báo thù. Bà ta biết rằng thù này đã vĩnh viễn không thể báo.

Vũ Đình lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoa Thường, trong lòng âm thầm khó chịu với vẻ kiêu ngạo của y. Mông Văn cũng thấy Hoa Thường nói quá, nhưng không nói gì thêm. Y kiêu ngạo bởi vì y có thực lực.

- Muốn báo thù phải dựa theo khả năng của mình như thế nào. Một khi vượt quá năng lực, thì nên bảo toàn tính mạng quan trọng hơn. Ta không hy vọng đệ tử của Song Tử Tông vì báo thù, mà hy sinh bản thân. Chẳng qua nếu như có thể, thì nên tập trung tìm Tôn Cương và Như Hương. Hai người này chính là cừu nhân lớn nhất của Song Tử Tông.

- Còn một chuyện, công phu của Song Tử Tông từ trước tới này đều là nam nữ song tu, càng tu luyện càng lợi hại. Con cũng không còn nhỏ. Ta vốn tính toán cho Tiểu Điệp và con kết thành đạo lữ song tu.Nhưng hiện tại sinh tử của Tiểu Điệp không biết, chỉ còn ba người các con. Chuyện này cần phải đôi bên tự nguyện. Bất kể như thế nào, chỉ cần các con tự nguyện, ta đều giúp các con làm chủ.

Mỹ phụ trung niên nói xong, nhìn ba người.

Bà ta biết Mông Văn có hảo cảm với Hoa Thường. Nhưng Hoa Thường lại hướng về Vũ Đình hơn. Điều này còn không phải là chủ yếu. Chủ yếu là Vũ Đình không thích Hoa Thường. Cho nên việc này vẫn nên do bọn nhỏ làm chủ.

Vũ Đình thấy Hoa Thường nhìn mình, lập tức trợn mắt lên, đứng dậy nói:

- Đừng nhìn tôi. Tôi biết tâm tư xấu xa của anh, cho nên thu hồi nó lại đi. Trong lòng tôi đã có người khác. Nhưng người đó không phải là anh. Hừ.

Sắc mặt của Hoa Thường lập tức trở nên khó coi.

## 561. Chương 467: Chị Không Hiểu

- Vũ Đình, huynh biết muội cả ngày chỉ nhớ thương người anh rể kia của muội. Không nói muội chưa chắc gặp được người anh rể phàm nhân kia. Cho dù muội có gặp lại, lẽ nào muội muốn cùng chị ruột cùng gả cho anh rể của muội sao?

Hàn Vũ Đình nghe Hoa Thường nói vậy, quay đầu nói:

- Tôi muốn như vậy đó. Liên quan tới anh à? Tôi thích anh rể của tôi không được sao?

- Muội…

Hoa Thường bị những lời này của Vũ Đình, làm cho tức giận khó nhịn.

Nhưng ngay lập tức y liền khôi phục bình thường. Trước thu Mông Văn vào tay đã. Cô nàng Vũ Đình tuy khó chơi, nhưng có thể đợi cơ hội về sau. Sư phụ đâu có thể đi theo bên họ cả đời được.

- Không phải Mông Văn sư tỷ rất sùng bái anh đó sao? Muốn tìm đạo lữ song tu thì tìm chị ấy là được, lôi kéo tôi vào làm gì? À, tôi đã quên nói với anh một chuyện. Trước kia Mông Văn sư tỷ đã từng giúp anh rể tôi làm việc, cũng rất có tình cảm với anh rể tôi. Hoa Thường sư huynh sẽ không tức giận tới thổ huyết chứ?

Hàn Vũ Đình nói xong, lạnh lùng nhìn thoáng qua Mông Văn và Hoa Thường.

Hoa Thường còn chưa nói gì, Mông Văn bỗng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt:

- Vũ Đình, sao em có thể nói như vậy. Chị chỉ thấy Hoa sư huynh làn người không sai. Từ khi nào chị đã nói sẽ trở thành đạo lữ song tu với huynh ấy. Em…

Mỹ phụ trung niên trừng mắt nhìn Hàn Vũ Đình một cái:

- Vũ Đình, thương thế của Mông Văn còn chưa lành, lần sau đừng nói như vậy nữa.

Mông Văn lau vết máu ở khóe miệng, bình tĩnh nói:

- Vũ Đình, theo khách quan mà nói, có lẽ cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại Lâm đại ca rồi. Trong lòng em không nghĩ nư vậy sao? Em cũng phải hiểu Lâm đại ca là ai chứ? Trên Địa Cầu có thể tồn tại người Tu Chân được sao? Em đã thấy qua một ai chưa?

- Mà cho dù trên Địa Cầu có người Tu Chân, liệu có ai có thể tu luyện tới Kết Đan và Nguyên Anh không? Có tu luyện tới mức ấy, muốn rời khỏi Địa Cầu vẫn là rất khó. Huống chi truyền tống trận kia đã không còn. Cho dù Lâm đại ca có thể sống tới một trăm tuổi. Nhưng qua một trăm tuổi rồi thì thế nào? Em có từng nghĩ tới không?

- Dù chị biết Lâm đại ca có thể là người Tu Chân. Nhưng ngay cả một viên linh thạch, Lâm đại ca cũng phải vất vả tìm kiếm. Chứ nói gì tới các tài nguyên khác. Vậy thì sao có thể so sánh với chúng ta được?

Mông Văn nhớ tới lúc trước Lâm Vân cướp đoạt đá Bạch Hà. Hiện tại nàng mới biết đó là linh thạch, là một viên linh thạch hạ phẩm. Lâm đại ca kiếm một viên như vậy đã vất vả rồi, có thể tưởng tượng, việc tu luyện của hắn không dễ dàng gì.

Mà tư chất của nàng rất không kém. Đan dược, linh thạch càng không thiếu. Còn có cả danh sư chỉ điểm. Những thứ này, chắc Lâm đại ca nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng tu luyện vài năm ở đây đã là Trúc Cơ rồi.

Đôi mắt của Vũ Đình đã đỏ bừng, nhưng vẫn bình tĩnh nói với Mông Văn:

- Mông Văn sư tỷ, chị có biết cái gì là yêu hay không? Chị không hiểu. Em biết lúc trước chị có yêu anh rể của em, thậm chí còn biết anh rể đã từng hứa hẹn với chị. Lúc em biết chuyện này, em đã rất hâm mộ chị.

- Nhưng hiện tại, em đã biết chị không yêu anh rể. Đó chỉ là một loại tình cảm báo đáp, mang theo sùng bái mà thôi. Sau khi chị mất tích, chị có biết anh rể lo lắng như thế nào không? Tư chất của chị tốt như vậy, có thể tu tiên, nhưng chị có biết tại sao không? Chị có biết vì sao sư phụ muốn thu chị là đồ đệ hay không? Chị không biết, những điều này chị đều không biết. Bởi vì chị không hiểu cái gì là tình yêu.

- Lúc trước em cũng không hiểu chuyện. Em luôn không rõ vì sao chị em lại yêu anh rể như vậy. Thậm chí em còn khiến cho anh rể và tỷ tỷ phải ly hôn. Em luôn mong muốn tỷ tỷ có một người chồng tốt. Nhưng đó là vì em không hiểu anh rể. Kết quả là thiếu chút nữa hại chết tỷ tỷ. Về sau em mới hiểu vì sao tỷ tỷ lại yêu anh rể như vậy.

- Lúc trước ở rừng rậm Amazon, khi nhìn thấy anh rể rơi xuống ao đầm, em chỉ muốn xuống đó chết chung với anh rể. Bởi vì em yêu anh rể. Những điều này, chị sao có thể hiểu được, vì chị có biết tình yêu là cái gì đâu. Em vốn không hiểu, nhưng anh rể đã dạy em. Em tin rằng anh rể nhất định sẽ tới cứu em. Cho dù anh ấy không tới kịp, em vẫn tinh anh rể sẽ tới. Có lẽ là hiện tại, có lẽ vĩnh viễn.

Hàn Vũ Đình nói xong, nước mắt đã rơi lã chã. Nàng khóc không phải vì Lâm Vân không thể tới cứu nàng, mà là vì không được gặp lại anh ấy mà thôi. Nàng chẳng muốn quan tâm tới Mông Văn nữa. Nàng thấy Mông Văn là người quá coi trọng hiện thực. Chị ấy không hiểu cái gì là tình yêu. Anh rể tới cứu nàng hay không, không phải là điều quan trọng. Nhưng ở sâu trong nội tâm của Vũ Đình, nàng cho rằng anh rể nhất định sẽ tới. Đây chẳng qua là một tia ký thác mà thôi.

Mông Văn đã ngây dại, hồi lâu không nói lên lời. Nàng hiểu ý của Vũ Đình. Vũ Đình yêu Lâm Vân. Mặc dù cô bé luôn miệng nói đợi anh rể tới, nhưng trong lòng cô bé cũng giống như mình, biết Lâm Vân không thể nào tới được. Đây là một loại ký thác tình cảm, chính xác hơn là sự tưởng niệm.

Mà nàng thì căn bản đã quên mất Lâm Vân. Nàng chỉ nghĩ tới thực tế mà thôi. Nghĩ tới Lâm Vân làm sao có thể tới được đây. Tình yêu nàng dành cho Lâm Vân kém Vũ Đình quá xa. Đúng như lời của Vũ Đình nói, tình yêu của nàng chỉ là một loại báo đáp và sự phụ thuộc vào một cường giả.

Thứ tình yêu trộn lẫn thứ khác vào, sao có thể gọi là tình yêu?

Vì sao lúc trước Lâm Vân phải đáp ứng mình? Mông Văn biết dung mạo của nàng căn bản kém Nhược Sương và Tĩnh Như. Nhưng vì sao nàng lại là người đầu tiên mà Lâm Vân đáp ứng? Có lẽ lúc đó Lâm Vân chỉ muốn cho nàng một hy vọng sống mà thôi.

Lúc trước Lâm Vân rõ ràng có thể có được thân thể của nàng. Nhưng hắn căn bản không làm vậy. Dù ngoài miệng hắn nói những điều vô cùng xấu, nhưng trong lòng hắn lại khác biệt. Mông Văn nghĩ tới Hoa Thường sư huynh. Một tu sĩ lịch sự, tu vị lại cao, nhưng y rốt cuộc khác Lâm Vân ở chỗ nào? Lẽ nào chỉ vì tu vị của Hoa Thường sư huynh cao hơn Lâm Vân sao?

Còn có, vì sao Vũ Đình lại nói tư chất của mình có quan hệ với Lâm Vân? Chuyện này nàng chưa từng nghe Vũ Đình nói qua. Nếu có thể, nàng nguyện ý giao toàn bộ công pháp của mình cho Lâm Vân, để đền bù tổn thất do mình đã thay đổi tâm ý với hắn.

Thấy Mông Văn nghe xong lời của Vũ Đình, sắc mặt biến thành trắng bệch, Hoa Thường có chút nôn nóng, vội vàng nói:

- Sư phụ, con nguyện ý cùng Mông Văn kết là đạo lữ.

Sắc mặt của Mông Văn càng thêm trắng nhợt. Mỹ phụ trung niên thấy vậy, liền hỏi:

- Mông Văn, ý của con thế nào? Nếu con đồng ý, thì ta lập tức làm chủ cho các con.

Đôi mắt của Mông Văn trở nên đỏ, nàng bỗng nhiên đứng lên nói:

- Sư phụ, hiện tại còn không còn tâm tư nghĩ tới chuyện này. Con…

Mỹ phụ trung niên nhìn Vũ Đình đầy vẻ trách cứ. Nhưng cũng không bàn tiếp nữa.

## 562. Chương 468: Nhân Tâm Hiểm Ác

- Không ngờ Tử Vân Điện lại bị tiêu diệt. Người tên Lâm Vân kia cũng thật quá độc ác. Nhưng ta yêu mến.

Ở một góc quán ăn, có hai Thẩm Uyên sĩ vừa uống rượu vừa nói chuyện. Mặc dù bọn họ nói nhỏ, nhưng mấy người Vũ Đình vẫn nghe thấy.

- Nhỏ giọng một chút, nếu bị người khác nghe thấy thì xong đời…

- Nghe thấy thì sao? Tử Vân Điện đã bị diệt, bị nghe thấy thì thế nào.

Sắc mặt của Vũ Đình trở nên rất kỳ quái. Không chút do dự đứng lên.

- Vũ Đình, con muốn làm gì?

Lam Tranh vội vàng ngăn cản lại.

- Sư phụ, người Lâm Vân mà bọn họ vừa nhắc tới nhất định chính là anh rể của con. Con muốn tới đó hỏi một chút.

Hàn Vũ Đình nhìn chăm chú hai tu sĩ cấp thấp đang uống rượu, giọng nói đã trở nên run rẩy.

- Vũ Đình, muội bình tĩnh một chút. Hiện tại chúng ta vẫn đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Huống hồ, những điều bọn họ nói chắc gì đã là thật. Hơn nữa anh rể của muội cho dù là người Tu Chân. Nhưng chưa nói tới khả năng hắn tới được Hạt Nguyên Tinh. Lẽ nào hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi tu luyện là có bản lĩnh tiêu diệt cả Tử Vân Điện sao?

- Muội ngẫm lại mà xem. Tùy tiện một vị trưởng lão nào của Tử Vân Điện cũng có tu vị trên Hợp Thể a. Thấp nhất cũng là Luyên Hư điên phong. Thậm chí còn có một vài tu sĩ Đại Thừa Kỳ. Lẽ nào muội cho rằng anh rể của muội có thể đánh thắng được nhiều cao thủ như vậy? Mông Văn, muội mau khuyên Vũ Đình một câu. Bằng không chúng ta sẽ để lộ thân phận mất.

Mặc dù Hoa Thường rất khó chịu với những lời của Vũ Đình vừa nãy, cũng khó chịu với người anh rể của Vũ Đình. Nhưng y khôn g thể để mọi người rơi vào tình thế nguy hiểm được.

Mông Văn bỗng nhiên run rẩy. Ở sâu trong lòng nàng bỗng nhiên cảm giác những lời của Vũ Đình là thật. Lâm Vân đã cho các nàng rất nhiều kinh hỉ. Hiện tại có thêm một kinh hỉ, cũng không phải là không thể. Cho nên Mông Văn chỉ im lặng không nói.

Mỹ phụ trung niên nhìn mấy người, thở dài, đang muốn nói chuyện, thì sắc mặt của Hoa Thường bỗng nhiên lộ vẻ kinh hỉ. Rồi y lấy một tấm bùa truyền âm ra, phóng một tia thần thức vào đó.

- Chuyện gì vậy, Hoa Thường?

Mỹ phụ trung niên nhìn Hoa Thường, hỏi.

- Sư nương, chúng ta không cần phải trốn tránh nữa rồi. Một tộc thúc của Hoa gia đã tới đây tìm con. Hiện tại chúng ta chỉ cần tới tránh trong gia tộc của con là được. Thật đúng là trùng hợp.

Hoa Thường đầy vẻ hưng phấn nói. Y tưởng rằng sư nương cũng cao hứng, nhưng y phát hiện sư nương lại nhíu mày.

- Sao vậy, sư nương?

Hoa Thường hơi kinh ngạc nhìn Mỹ phụ trung niên. Chẳng lẽ sư nương không muốn có một nơi an toàn à?

- Gia tộc của con phái người tới đón con là chuyện bình thường. Nhưng ta không ngờ gia tộc của con phát triển nhanh tới vậy. Ở một nơi như Hạt Nguyên Tinh, cũng có thế lực riêng.

Mỹ phụ trung niên nói xong, cười khổ một tiếng.

Từ khi nào, một phu nhân của Tông chủ tương lai của Song Tử Tông, lại luân lạc tới mức phải dựa vào một gia tộc Tu Chân nhỏ nhoi rồi? Bà ta không phải là một người ngốc. Lần tông môn bị diệt này, khiến bà ta càng cảm nhận được nhân tình đạm mạc.

Mấy người bọn họ vừa tới Hạt Nguyên Tinh đã phải đối phó với sự truy lùng của Tử Vân Điện. Hoa Thường là thiên tài của Hoa gia, không có khả năng Hoa gia không chú ý tới chuyện này. Nhưng một mực cho tới hôm nay, nghe thấy Tử Vân Điện bị diệt, Hoa gia mới đi tìm người.

Nói cho cùng, chính là bọn họ sợ Hoa Thường mang theo mấy người tới Hoa gia, khiến gia tộc bị ảnh hưởng. Thậm chí, đây chính là yêu cầu của Hoa Thường. Chính xác hơn là Hoa Thường thường xuyên liên lạc với gia tộc. Chỉ là tới hôm nay mới mời mấy người tới Hoa gia mà thôi. Lam Tranh tuyệt đối không tin, một con cháu hạch tâm như Hoa Thường, lại không biết địa chỉ của Hoa gia ở Hạt Nguyên Tinh.

Nếu lúc mấy người vừa tới, mà Hoa Thường mới mấy người tới Hoa gia, Lam Tranh sẽ cảm động vô cùng. Thậm chí không chút do dự tới đó để tị nạn tạm thời. Nhưng hiện tại, bà ta đã nản lòng thoái chí. Liên tiếp bị đệ tử của môn phái tính toán. Bà ta đã cảm thấy rất mệt mỏi.

Buồn cười vài phút trước bà ta luôn suy nghĩ thay cho đệ tử ưu tú nhất của chồng này. Bây giờ lại biến hóa lớn như vậy.

Lam Tranh bỗng nhiên rùng mình một cái. Nếu lại bị Tử Vân Điện đuổi giết thêm vài ngày, Hoa THường liệu có rời khỏi mấy người để trở về gia tộc hay không? Chỉ sợ điều này vẫn là đơn giản. Thậm chí liệu y có thể nói tin tức của mấy người cho Tử Vân Điện, để lập công chuộc tội? Chuyện như vậy, rất có khả năng.

- Sư nương, người không đi à?

Sự hưng phấn trong lòng Hoa Thường liền biến mất. Y vốn tưởng rằng sư nương và hai vị sư muội khẳng định rất vui mừng mới đùng. Không ngờ lại có phản ứng như vậy.

- Mông Văn sư muội, Vũ Đình sư muội, hai người mau khuyên nhủ sư nương đi. Chúng ta tới Hoa gia tránh nạn trước, đợi mọi việc yên ổn lại thì hẵng ra.

Hoa Thường nhìn về phía Mông Văn và Vũ Đình.

Hàn Vũ Đình giống như chẳng nghe thấy. Nàng chỉ muốn đi tới hỏi thăm hai tu sĩ đang uống rượu kia mà thôi. Lời của Hoa Thường, nàng căn bản không đếm xỉa.

Mông Văn nhìn Vũ Đình, lại nhìn sư phụ. Thấy trong mắt của sư phụ lộ vẻ cô đơn, nàng giống như minh bạch điều gì đó. Liền nhẹ giọng nói với Hoa Thường:

- Hoa sư huynh, muội ở bên sư phụ, huynh đi đi.

Hoa Thường đang ngây người, thì có hai tu sĩ đi vào. Bọn họ đều có tu vị Hóa Thần. Vừa nhìn thấy Hoa Thường, khuôn mặt hai người lộ vẻ kinh hỉ.

- Trận thúc, Lâu Bằng thúc, cháu ở chỗ này.

Hoa Thường nhìn thấy hai người, vội vàng đứng lên.

- Hoa Thường, cuối cùng chúng ta cũng tìm được cháu. Đây là đồng môn của cháu à? Cùng đi về chứ?

Tu sĩ trung niên đi trước tùy ý nói.

- Xin chào hai vị đạo hữu. Tôi là Lam Tranh của Song Tử Tông. Đa tạ hai vị đã di tìm kiếm Hoa Thường.

Lam Tranh đứng lên, bình tĩnh nói.

- Hoa Thường là con cháu hạch tâm của Hoa gia, chúng tôi đương nhiên không để cho cháu nó lưu lạc khắp nơi rồi. Đạo hữu Lam Tranh cũng tới Hoa gia của chúng tôi ở một thời gian chứ? Đợi cho mọi chuyện yên ổn lại, thì đạo hữu lại nghĩ biện pháp trở lại Song Tử Tông.

Tu sĩ ở đằng sau không chút khách khí nào nói. Hiện tại Song Tử Tông chính là Phương Hoàng gãy cánh.

Thấy hai người này nói chuyện mang theo vẻ bề trên, sắc mặt của Lam Tranh hơi đổi, im lặng không nói. Trong lòng bà ta đang nghĩ tới lúc Hoa gia gửi Hoa Thường tới Song Tử Tông, vẻ kính cẩn hiển rõ như thế nào. Hiện tại lại thay đổi lớn như vậy.

- Sư phụ, chúng ta đi thôi.

Mông Văn nói.

- Sư phụ, bọn họ đi rồi, con muốn đi theo hỏi bọn họ.

Vũ Đình trơ mắt nhìn hai tu sĩ uống rượu rời đi.

- Vũ Đình, đừng vội. Nếu anh rể của con thực sự tới đây, thì có thể nghe tin tức ở chỗ khác. Đâu cần phải vội nhất thời.

Lam Tranh vuốt tóc của Vũ Đình, rồi đứng lên.

Lam Tranh nhìn sang hướng Hoa Thường, nói:

- Hoa Thường, quay về gia tộc, cố gắng tu luyện nhé. Sư nương đi trước đây.

Lam Tranh nó xong, dẫn theo hai đệ tử rời khỏi quán rượu. Không ai nhìn thấy bà ta bỏ một thẻ ngọc ở dưới bàn.

## 563. Chương 469: Lòng Người Khó Dò

- Sư nương, người muốn đi đâu? Sao người không tới Hoa gia của con?

Hoa Thường sững sờ nửa ngày, mới phản ứng tới. Vội vàng đuổi tới cửa, hỏi.

Lam Tranh thản nhiên cười, vẻ ưu sầu giữa hàng lông mày vẫn không giảm.

- Ta đi tìm Tiểu Điệp và Tiểu Thành. Con cứ chuyên tâm tu luyện đi. Có lẽ sau này ta sẽ tới đó.

Nói xong, thân hình bà ta đã biến mất ở cửa quán rượu.

Nhìn sư nương dẫn theo hai sư muội biến mất, Hoa Thường đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi bực bội. Y âm thầm hừ một tiếng:

“ Người anh rể phàm nhân kia sao có thể tới đây tìm ngươi được? Nằm mơ đi thôi. Mông Văn, Hàn Vũ Đình, các người đừng hối hận. Chờ một ngày đó, các ngươi phải van cầu ta dẫn về nhà mà xem.”

- Sư phụ, chuyện gì vậy?

Mông Văn thấy sư phụ vội vã rời đi, liền nghi ngờ hỏi.

- Đừng hỏi nhiều, chúng ta mau mau rời đi, càng xa càng tốt.

Lam Tranh đã không còn là Mỹ phụ trung niên đẹp đẽ quý giá lúc trước. Hơn nửa năm chạy trốn, đã khiến bà ta cảm thấy nhân tâm là thứ hiểm ác nhất. Lúc bà ta vừa nhìn thấy hai vị tộc thúc của Hoa Thường kia, trong lòng bà ta xuất hiện sự nguy hiểm.

Sau nửa canh giờ, ba người đã tới một nơi cách thành Thác Mã vài nghìn dặm. Lúc này Lam Tranh mới giảm tốc độ của pháp bảo hình cối xay lại. Nhưng vẫn không ngừng đi về phía trước.

- Sư phụ, có người đuổi theo chúng ta à?

Vũ Đình cũng cảm thấy sư phụ bất thường.

- Có người đuổi theo hay không, ta không biết. Nhưng hiện tại chúng ta nghe thẻ ngọc truyền âm là biết.

Lam Tranh lấy một cái thẻ ngọc truyền âm ra, vận chuyển chân nguyên vào đó, vài thanh âm nói chuyện vang lên.

- Hoa Thường, chẳng lẽ cháu đã động tình với hai người sư muội gì đó rồi à? Cháu nên đặt gia tộc lên trên hết.

Giọng của một người trung niên truyền tới. Mấy người nghe ra đó là tiếng của Trận thúc của Hoa Thường.

- Hai người đó đều có tư chất cực cao. Nếu có thể gia nhập vào gia tộc của chúng ta, thì đó là một chuyện tốt.

Hoa Thương không cho là đúng nói.

- Chuyện tốt? Còn vị sư nương kia thì sao?

Tu sĩ tên Lâu Bằng hỏi.

- Chúng ta không nói thì ai biết? Không phải chú đã nói Tử Vân Điện đã bị diệt rồi sao? Huống hồ…

Hoa Thường chưa dứt lời, Lâu Bằng ngắt lời:

- Huống hồ cái gì? Cháu đừng tưởng ta không biết trong lòng cháu nghĩ gì. Chúng ta đã bảo cháu kịp thời thông báo tin tức để bắt bọn họ lại. Nhưng cháu đã làm gì? Khiến cho bọn họ chạy trốn ở biển Vô Nhai. Nếu không phải Tử Vân Điện vô duyên vô cớ bị diệt, thì cháu đã mang nạn diệt tộc tới gia tộc chúng ta rồi.

- Như lời chú nói, Tử Vân Điện chẳng phải bị diệt rồi sao, lo lắng gì nữa? Huống hồ cái thanh phi kiếm mà cháu đưa cho Mông Văn sư muội có một tia thần thức của cháu. Nếu cháu và Liệt Dương Môn thỏa thuận xong. Cháu tùy thời cũng có thể tìm được mấy người đó. Cháu làm vậy chẳng lẽ còn chưa ổn sao?

Hoa Thường bất mãn nói.

- Được rồi Lâu Bằng, đừng trách cháu nó làm gì. Hoa Thường làm vậy đã không tồi rồi. Chúng ta vẫn nên trở về gia tộc rồi nói sau.

Thẻ ngọc trong tay của Lam Tranh trở nên ảm đạm, rồi đảo mắt biến thành tro bụi. Lúc này sắc mặt của Lam Tranh càng thêm tái nhợt. Khó trách lúc mấy người chạy trốn tới biển Vô Nhai nhiều ngày như vậy, Tử Vân Điện vẫn biết mà đuổi theo. Nếu không phải lúc trước mình còn một ít bùa di chuyển, thì hiện tại mấy người đã sống trong địa ngục rồi.

Mông Văn lấy một thanh phi kiếm ra, bàn tay của nàng rất run. Vị Hoa Thường sư huynh có phong độ nhẹ nhàng không ngờ lại là một kẻ âm hiểm như vậy. Ngay cả sư nương và sư muội đồng môn cũng không buông tha. Lúc trước y cho mình thanh phi kiếm thượng phẩm này, y đã nói y giữ lại cũng vô ích, bán đi lại tiếc. Không nghĩ tới, mình cũng bị tính kế trong đó.

- Đừng vội vứt đi…

Lam Tranh lên tiếng. Nếu xử lý không tốt thanh phi kiếm này, thì mấy người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội chạy trốn.

Lam Tranh buộc thanh phi kiếm vào lưng của một con Thương Ưng. Sau đó ba người dùng tốc độ nhanh nhất bay ngược hướng với con Thương Ưng.

Lam Tranh dẫn theo Vũ Đình và Mông Văn đã phi hành được ba ngày. Bọn họ đều im lặng không nói chuyện, cũng không có chuyện gì mà nói. Ba ngày này bọn họ đã bay được mấy vạn dặm. Tin rằng Hoa gia tạm thời không tìm thấy mấy người.

- Sư phụ, chúng ta dừng ở đây à?

Vũ Đình thấy sư phụ đã thu pháp bảo lại, rồi hạ xuống một thị trấn người phàm ở biên giới, liền chủ động hỏi.

Lam Tranh chỉ cười, nhưng trong nụ cười đầy vẻ khổ não. Nhớ ngày đó, Tôn Cương, còn có Hoa Thường và Như Hương, không người nào không phải là đệ tử hạch tâm. Đều được môn phái hết sức bồi dưỡng. Cuối cùng bọn chúng lại biến thành như vậy.

- Chúng ta đi thăm dò tin tức của anh rể con xem.

Lam Tranh thở dài, mặc dù bà ta biết chuyện Tử Vân Điện bị diệt đã là chắc chắn. Nhưng bà ta cũng biết, nếu không hỏi cho ra nhẽ, thì trong lòng Vũ Đình sẽ không yên.

Đang là mùa đông, nên cả thị trấn Thủy Dương bao phủ bởi một tầng tuyết trắng.

Gió phương bắc gào thét như cắt da cắt thịt. Cho dù thị trấn này phần lớn là các thương nhân vân du bốn phương. Nhưng cũng có rất nhiều tu sĩ đi ngang qua. Thậm chí có một ít người mạo hiểm cũng tới đây.

Lúc này quán ăn Dương Giang rất náo nhiệt. Mặc dù các tu sĩ không coi trời giá rét vào đâu, nhưng cũng không ai nguyện ý đi lại trong tiết trời như vậy. Bọn họ đều đợi cho gió tuyết giảm bớt, thì mới tiếp tục hành trình.

Cho nên trong quán rượu đã chật kín. Ngay cả phòng trọ cũng hết chỗ. Ở trong này ngồi đủ loại người, thương nhân, người mạo hiểm, tu sĩ, thậm chí là quan binh.

Ba cô gái khoác áo da đi vào quán rượu, tiểu nhị nhìn thấy liền vội vàng đi lên đón chào.

Người Mỹ phụ trung niên đưa mấy viên linh thạch hạ phẩm cho tiểu nhị:

- Cho ba căn phòng tốt nhất.

Tiểu nhị vừa nhìn thấy linh thạch, còn mắt liền sáng lên. Có thể dùng linh thạch làm tiền tệ, thì tuyệt đối là người giàu có. Tuy nhiên, khi nghe Mỹ phụ trung niên nói vậy, y liền sầu mi kiểm khổ, đẩy linh thạch trở về:

- Xin lỗi mấy vị khách quan, phòng trọ của bổn điếm đã kín người. Cho nên các vị chỉ có thể ở đại sảnh ngồi mà thôi.

Mỹ phụ trung niên nghe thấy vậy, liền nhìn xung quanh, lông mày hơi nhíu. Một cô gái bên cạnh nói:

- Sư phụ, nghỉ ngơi ở đây một lúc cũng được.

Mỹ phụ trung niên nhìn gió tuyêt bên ngoài càng ngày càng lớn, liền gật đầu.

Tiểu nhị thấy mấy người đã đồng ý, vội vàng thu dọn một cái bàn cho ba người ngồi xuống. Người xung quanh thấy ba nữ nhân mới tới đều xinh đẹp tuyệt trần, quần áo quý giá, thì biết bọn họ không phải là người bình thường. Đều vội vàng rời ra xa.

Ba người vừa ngồi xuống, tiểu nhị rất nhanh bưng trà và điểm tâm lên. Bên ngoài mặc dù rất lạnh, nhưng bên trong đại sảnh lại khá ấm áp. Đủ biết trong quán rượu này đã bố trí một trận pháp nào đó, mới được như vậy.

Ba người này chính là thầy trò Lam Tranh.

Ba người tới khiến lữ khách trong quán rượu im lặng một lúc, đảo mắt lại bàn luận rôm rả, nói cho nhau những chuyện lý thú trong giang hồ.

## 564. Chương 470: Trong Quán Rượu

- Còn nửa năm nữa, Thiên Địa Bảng lại mở. Lần này không biết Tịch Mịch Cốc có bao nhiêu người được nằm trong một trăm người đứng đầu.

- Vị đại ca kia, Thiên Địa Bảng là cái gì?

- Ngay cả Thiên Địa Bảng mà ngươi cũng không biết? Ngươi là người ngoài hành tinh à?

- Xin lỗi đại ca, đây là lần đầu tiên học đồ của tôi đi ra ngoài, đã khiến mọi người chê cười.

Một người thương nhân tuổi trung niên vừa vỗ đầu người thiếu niên, vừa cười nói.

Người kia vung tay lên:

- Không sao, không biết thì ta nói cho mà biết. Thiên Địa Bảng chính là bảng xếp hạng các cao thủ mỗi năm. Thiên Bảng bao gồm những cao thủ trên cấp Luyện Hư. Địa Bảng là cao thủ phía dưới Luyện Hư. Tuy nhiên cao thủ được liệt vào Thiên Địa Bảng phần lớn là những tu sĩ Hợp Thể hoặc là tu sĩ Hóa Thần. Kém một cấp mà muốn lên bảng là điều bất khả thi.

Thiếu niên này muốn hỏi cái gì đó, nhưng người trung niên đã kéo y lại, còn trừng mắt một cái.

- Nghe nói lần đi tới Úy Tinh tìm bảo vật này, cao thủ trên Thiên Địa Bảng bị chết không ít. Xem ra Thiên Địa Bảng năm nay phải bù thêm rất nhiều.

Một tu sĩ có râu dê, vuốt vuốt mấy sợi râu, nói.

- Đúng vậy, đây chính là chuyện oanh động gần đây nhất. Tôi đang hoài nghi có phải Úy tinh đã an bài âm mưu quỷ kế để giết hại cao thủ của Hạt Nguyên Tinh chúng ta hay không.

Một nam tử gầy gò phụ họa.

- Hài, tin tức này có gì mà oanh động. Hai đại môn phái của sáu đại môn phái bị diệt mới là tin tức oanh động.

Một phụ nữ trung niên nói, trên mặt bà ta có một vết đao, trông rất dữ tợn.

- Đúng vậy, lúc trước tôi còn chưa tin. Về sau bằng hữu của tôi truyền tin cho tôi, tôi mới biết đó là sự thật. Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện, hai môn phái khủng bố như vậy, rõ ràng bị một người tiêu diệt. Người tu sĩ này cũng thật quá nghịch thiên.

Tên nam tử gầy gò lại phụ họa.

- Khỉ gầy, bằng hữu của ông ở hiện trường hay sao mà nói như đinh đóng cột vậy? Đừng khoác lác nữa.

Một người quen của y lên tiếng nói.

- Vương mặt rỗ, Tôn Cận tôi là hạng người khoác lác như vậy sao? Người đó tên là Lâm Vân, vũ khí của hắn là một cây trường thương màu tím. Nghe nói cây thương đó rất khủng bố. Một thương của hắn đã có thể phá vỡ đại trận hộ sơn của Tử Vân Điện rồi. Quả nhiên là lợi hại. Nghe nói một thương của hắn đã có thương ý trong đó. Nhưng tôi cũng không biết thương ý là cái gì.

Nam tử gầy gò thấy có người không tin y, vội vàng giải thích.

- Cái gì? Một thương phá vỡ đại trận của Tử Vân Điện? Chém gió cũng không cần phải chém như thế chứ. Tìm khắp cả Hạt Nguyên Tinh này, phỏng chừng cũng không tìm thấy có người làm được điều đó. Nói cứ như hắn là thần tiên vậy.

Lại có người lên tiếng phản bác.

Tôn Cận nhất thời sững sờ, y không biết phải trả lời như thế nào. Dù sao y cũng chỉ nghe người khác nói, thật giả thì không biết.

- Y nói đúng đấy. Bởi vì lúc ấy tôi cũng ở Tử Vân Điện. Tu sĩ đó công kích cả một ngày, nhưng không gây ảnh hưởng gì tới đại trận. Nhưng trước khi phóng một thương cuối cùng, tu sĩ đó đã suy nghĩ một lúc lâu rồi nói với hai người đằng sau vài câu. Sau đó là một thương phá nát đại trận hộ sơn của Tử Vân Điện.

- Một thương này của hắn đã khiến rất nhiều người ở đó ngộ ra. Dù lúc ấy tôi ở khá xa, nhưng tôi cũng cảm nhận được sự tuyệt vọng của một thương. Lúc đó có một tu sĩ Nguyên Anh điên phong, bị mắc kẹt ở Nguyên Anh Kỳ gần ngàn năm. Cũng vì ngộ ra một thương, mà lập tức đột phá tới tu sĩ Hóa Thần. Việc này tôi tận mắt nhìn thấy.

Một tu sĩ tuổi chừng năm mươi lạnh nhạt nói.

Người này phát ra khí chất của tu sĩ Kết Đan, nên không ai còn dám phản bác lời của ông ta.

- Tiền bối, trước khi vị Lâm Vân kia phá vỡ đại trận, hắn đã nói chuyện với người nào vậy, và nói cái gì?

Nữ nhân mặt thẹo hỏi.

- Là hai tu sĩ trẻ tuổi. Một cô gái chỉ có tu vị Kết Đan sơ kỳ, còn một thiếu niên có tu vị Trúc Cơ sơ kỳ. Lúc ấy tôi nghe người thiếu niên kia còn gọi cô gái là Điệp sư tỷ. Không biết có phải là đệ tử của tiền bối đó không.

Tu sĩ này nhìn nữ nhân mặt thẹo một cái, mới trả lời.

- Vậy ông có biết vì sao Lâm Vân lại diệt Tử Vân Điện không? Lẽ nào là vì cừu hận?

Một thiếu nữ có dung mạo xinh đẹp nhịn không được hỏi.

- Cái này thì tôi biết. Nghe nói bởi vì người của Tử Vân Điện đã phá hủy hành tinh của hắn, còn đuổi giết thân nhân của hắn nữa. Kết quả là khiến tu sĩ kia tức giận, tiêu diệt cả Tử Vân Điện.

Tôn Cận xen lời, sợ người khác không biết sự uyên bác của y vậy.

- Ài, Tử Vân Điện bá đạo tới mức diệt cả một hành tinh. Điều này thật quá…Hắn cũng đáng thương, khó trách hắn lại tức giận như vậy. Hắn lợi hại như thế, lại là người ân oán rõ ràng, nếu tôi quen biết với hắn thì tốt. Quen một người anh hùng như hắn, cho dù giảm thọ vài năm cũng đáng giá.

Thiếu nữ che miệng, sợ hãi than.

- A…

Hàn Vũ Đình nhịn không được đứng lên, chẳng lẽ Địa Cầu đã bị hủy diệt rồi sao?

- Vũ Đình, đây chỉ là những lời đồn đãi, cũng chưa chắc là đúng. Em đừng lo lắng.

Mông Văn tranh thủ kéo Vũ Đình ngồi xuống.

- Nguyên nhân người đó tiêu diệt Tử Vân Điện đã rõ. Nhưng còn Hóa Linh Điện thì sao? Tôi nghe nói Hóa Linh Điện cũng do người đó tiêu diệt. Chẳng lẽ hắn sống ở hai hành tinh à?

Có người đưa ra nghi vấn.

Nam tử nói chuyện đầu tiên kia lạnh lùng cười:

- Không phải. Hóa Linh Điện bị diệt hoàn toàn là tai bay vạ gió. Một đệ tử của Hóa Linh Điện vì giết một người dẫn đường mà người kia mới quen biết, mới khiến hắn nổi giận, trực tiếp tới giết Hóa Linh Điện.

- Trời ạ, người này thật đúng là hiếu sát. Có phải là do tiêu diệt Tử Vân Điện vẫn chưa hết giận, cho nên hắn mới đánh tiếp Hóa Linh Điện không?

Nữ nhân mặt thẹo hỏi.

- Chắc không đến mức ấy. Nhưng người này đúng thật là giết người không cần do dự. Chẳng những Hóa Linh Điện bị diệt, mà thành chủ của thành Bành Cách cũng chịu chung số phận. Còn có quân chúa Toa Ly, đệ nhất mỹ nữ của thành Bành Cách nữa, nghe nói cũng bị hắn giết. Một mỹ nữ như vậy, hắn còn không nương tay. Em gái, em còn muốn quen biết với hắn không?

Nam tử nói xong, còn cố ý nhìn thiếu nữ kia.

- Tôi nghĩ người này ân oán rõ ràng như vậy, chứng tỏ hắn là người tốt, không có những suy nghĩ xấu xa. Quận chúa Toa Ly bị giết như vậy, là có lý do của hắn.

Thiếu nữ không sợ hãi nam tử chút nào, chủ động bênh vực cho Lâm Vân.

- Nói vậy cũng đúng. Nghe nói lúc hắn vừa tới thành Bành Cách, thì nhờ người chỉ đường tên là Hoàng Hoan kia tìm nhà trọ giúp hắn. Về sau nghe nói quận chúa Toa Ly vì một chuyện nhỏ mà giận chó đánh mèo, muốn khó xử một cô gái và một người thiếu niên. Vừa vặn hai người này là người quen của Lâm Vân.

- Lâm Vân liền đi lên chất vấn. Hoàng Hoan thấy khách hàng của mình rõ ràng đắc tội với quận chúa Toa Ly, y không biết sự lợi hại của Lâm Vân, cho nên đi lên để biện hộ. Kết quả là bị quận chúa Toa Ly giết ngay tại hiện trường. Có thể nói vị Hoàng Hoan kia cũng vì Lâm Vân mà chết. Về sau Lâm Vân giúp cậu ta báo thù, giết cả sư môn và quận chúa Toa Ly.

Một lão giả nói.

## 565. Chương 471: Thành Chủ Phó Trọng

- Thấy chưa, một người ân oán rõ ràng như vậy, sao có thể giết người bừa bãi. Anh ấy là một anh hùng mới đúng. Đáng tiếc là tôi không biết anh ấy. Vì thân nhân, mà tiêu diệt Tử Vân Điện. Vì môt người dẫn đường mà tiêu diệt Hóa Linh Điện. Đây không phải là anh hùng thì là gì?

Thiếu nữ đầy vẻ si mê nói.

- Nếu lúc đó tôi cũng ở Tử Vân Điện thì tốt. Nói không chừng nhìn thấy một thương của hắn, tôi lại đột phá bình cảnh. Thật sự hâm mộ những người được chứng kiến Lâm tiền bối ra tay.

Một tu sĩ thanh niên hơn ba mươi tuổi nói, trong mắt cũng đầy vẻ sùng bái.

- Hắc hắc, cho dù ngươi ở đó, với cảnh giới của ngươi, nhìn cũng chẳng hiểu gì đâu.

Lão già nói xong, thấy người thanh niên có vẻ không vui, vội vàng nói tiếp:

- Thực ra hiện tại cũng không phải là không có biện pháp.

- Biện pháp gì?

Người thanh niên còn chưa kịp hỏi, những người xung quanh vội vã xen ngang.

Lão già không trả lời, chỉ cười hắc hắc và cầm chén rượu lên uống. Người thiếu nữ thấy thế, vội vàng nói:

- Chủ quán, lấy thêm một bình rượu tốt nhất cho lão bá này. Tiền rượu cứ tính cho tôi là được.

Người xung quanh hơi ngứa mắt, nhưng không ai nói gì, chỉ chờ lão già tiếp tục nói.

Lão già thấy tiểu nhị bưng một bình rượu tốt tới, liền đứng lên, chắp tay nói với thiếu nữ:

- Đa tạ cô nương, thực ra điều tôi sắp nói đây cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước ở thành Bành Cách, Lâm tiền bối đã dùng một thương giết chết một tu sĩ Luyện Hư điên phong và vài tu sĩ Hóa Thần. Nghe nói sát ý của một thương này kéo dài hàng nghìn mét, tạo thành một vết nứt rất dài.

- Có tu sĩ cấp cao nói rằng đây không phải là thương ý, mà đã là thương đạo. Có rất nhiều cao thủ tới đó tìm hiểu ý nghĩa của một thương này. Ít nhất hiện tại dấu thương đó vẫn còn. Nếu mọi người muốn lĩnh ngộ ý cảnh trong đó, thì có thể tới thành Bành Cách tìm hiểu. Vết nứt đấy đã được đặt tên là Nộ Thương Vân.

Một thoáng lặng lẽ trôi qua, mọi người lại vang lên tiếng thán phục không thôi.

- Tôi muốn đi.

- Tôi cũng muốn đi.

Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều lữ khách thay đổi hành trình, chuyển mục tiêu sang thành Bành Cách.

Thiếu nữ kia thì càng lộ ra vẻ hướng tới, không hề để ý bầu không khí cuồng nhiệt xung quanh. Cô ta thở dài một tiếng, quay sang hỏi tu sĩ Kết Đan:

- Xin hỏi tiền bối, ngài có biết Lâm tiên sinh đã đi đâu không?

Tu sĩ Kết Đan cũng biết thiếu nữ này không tầm thường. Gió bão lớn như vậy mà cô ta vẫn dám ra ngoài. Mà bên cạnh của cô ta là hai người hầu một mực im lặng, có tu vị phỏng chừng cũng không kém mình. Thấy thiếu nữ hỏi, y không có làm ra vẻ cao nhân, mà lắc đầu cười khổ:

- Điều này tôi không biết. Lâm tiền bối như thiên mã hành không, loại người như chúng ta sao có thể nắm bắt được.

Thiếu nữ lần nữa thở dài:

- Ài, muốn gặp mặt cao nhân như vậy đúng là không phải việc dễ dàng. Thật là tiếc nuối.

Tu sĩ Kết Đan coi như có ấn tượng tốt với cô gái, chủ động nói:

- Dù tôi không biết Lâm tiền bối đi đâu, nhưng tôi biết hai người đệ tử và một người đệ tử mới thu nhận của hắn. Ba người đó hình như không đi cùng.

Gió tuyết ngoài trời đã giảm dần, rất nhiều người lục tục rời đi. Lam Tranh nói với Vũ Đình:

- Chắc không cần phải hỏi thêm nữa. Lâm Vân kia có phải là anh rể của con hay không, chúng ta tới thành Bành Cách thử xem.

Thành Bành Cách, thành trì ở biên giới sa mạc.

Dù nơi này vẫn náo nhiệt như vậy, nhưng gần đây lại náo nhiệt hơn mức bình thường. Mặc dù thành chủ của thành Bành Cách đã thay đổi, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới người dân ở đây.

Trị an ở đây vẫn kém cỏi như vậy, chỉ tốt hơn lúc trước một ít. Thành chủ mới vì phòng ngừa người bên ngoài tới ức hiếp người dân trong thành, nên đã tăng cường lực lượng bảo vệ.

Tuy nhiên, gần đây thành Bành Cách vẫn náo nhiệt vô cùng. Cũng không phải bởi vì vị trí địa lý của nó, mà là vì di tích của một thương kia. Mọi người tới đâu đều để ngắm nhìn Nộ Thương Vân. Cũng có một nhóm người tới là học tập thương pháp trong đó.

Nộ Thương Vân rõ ràng đã trở thành một thắng cảnh của thành Bành Cách. Nghe nói thành chủ mới muốn đổi tên thành Bành Cách thành thành Nộ Thương. Nhưng vẫn chỉ là suy nghĩ, còn chưa thành hiện thực.

Lúc ba người Lam Tranh tới đây, đường cái vốn buôn bán phồn hoa đã bị dọn đi rồi. Khu vực xung quanh Nộ Thương Vân đã được lắp đặt hàng rào. Ai muốn đi vào phải mua vé mới được xem.

Lúc trước chỉ là nghe nói, nhưng khi ba người Lam Tranh chính thức nhìn thấy Nộ Thương Vân, thì mới biết cái gì là rung động. Đây tuyệt đối không phải là do cây cỏ hình thành. Một vết nứt dài chừng nghìn mét, rộng 2m vắt ngang đường cái. Xung quanh vết nứt còn có vô số vết rạn nứt nhỏ, giống như được khắc lên vậy, tản ra sát ý nổ ì ầm.

- Sát ý lúc đó của anh rể kinh khủng thật. Không biết là ai làm cho anh rể tức giận như vậy.

Vũ Đình lẩm bẩm nói.

Lam Tranh kỳ quái nhìn đệ tử của mình:

- Vũ Đình, sao con có thể khẳng định là do anh rể của con làm?

Hàn Vũ Đình nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói:

- Đó là cảm giác của con. Sát ý tỏa ra xung quanh tạo cho con một cảm giác rất quen thuộc. Ngoại trừ anh rể ra, không còn ai nữa. Lúc trước anh rể của con ôm con đi nhiều ngày, trải qua rất nhiều nguy hiểm, nên con biết anh ấy nhất định đã tới đây.

Lam Tranh thật không biết nói gì cho phải. Bà ta thật không ngờ đệ tử của mình lại cố chấp như vậy. Mông Văn thì chỉ lặng lẽ nhìn vết nứt, không biết trong lòng nàng đang nghĩ gì.

- Sư phụ, con muốn tới chỗ thành chủ mới để hỏi xem.

Hàn Vũ Đình bỗng mở to mắt, kiên định nói.

- Cũng được.

Lần này Lam Tranh không phản đối đệ tử. Bà ta nghĩ rằng, nếu người đó thực sự là anh rể của Vũ Đình, thì bà ta có thể giao Vũ Đình và Mông Văn cho hắn. Đối với bà ta mà nói, báo thù cho sư môn đã là việc xa xỉ. Hiện tại bà ta không có năng lực làm việc đó, thậm chí còn không có năng lực để bảo vệ đệ tử của mình.

Bà ta chỉ muốn đưa hai người trở về, sau đó thì đi tìm chồng mà thôi.

Thành chủ mới của thành Bành Cách tên là Phó Trọng. Y vốn là con nuôi của thành chủ trước, đáng ra người tiền nhiệm kế tiếp phải là y. Nhưng bởi vì Sa Du có một con gái là đệ tử của Hóa Linh Điện, cho nên y không thể được lên làm thành chủ. Chỉ có thể rời khỏi thành Bành Cách, tham gia đoàn thám hiểm ở sa mạc.

Về sau Sa Du chết, y được một số thủ hạ thân tín của nghĩa phụ duy trì. Cộng thêm tu vị của y đã là Luyện Hư sơ kỳ. Vì vậy mà y liền trở thành thành chủ mới của thành Bành Cách. Có thể nói, trong lòng y rất biết ơn Lâm Vân. Hành động vô ý của hắn đã giúp Phó Trọng lấy lại thứ vốn là của y.

Hiện tại Phó Trọng đang cải tạo lại thành Bành Cách. Còn có hoàn thiện lại pháp luật ở đây. Nói chung đây là lúc y rất bận rộn, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Nhưng lúc này hộ vệ đi tới thông báo,

nói rằng có người cầu kiến. Phó Trọng đương nhiên là không muốn gặp rồi, bởi vì y có rất nhiều việc phải làm.

## 566. Chương 472: Lâm Vân Phần Giang

Tuy nhiên y không nói đuổi đi, bận thì bận, nhưng cũng không thể đắc tội người khác. Bình thường y đều dặn hộ vệ nói rằng y đi vắng.

Nhưng hôm nay tên hộ vệ lại ấp a ấp úng, như muốn nói cái gì đó. Phó Trọng sống ở trong sa mạc nguy hiểm đã vài năm, sao không biết tên hộ vệ này có điều muốn nói. Trong lòng y có chút kỳ quái. Bởi vì người hộ vệ này không phải là người lắm miệng. Đều rất nghiêm khắc dựa theo ý chỉ của y mà đi làm. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Phó Trọng trầm xuống, đang muốn lên tiếng.

Người hộ vệ biết thành chủ không vui, cắn răng một cái, nói:

- Có ba nữ nhân tới đây. Một cô gái nói rằng Lâm Vân là anh rể của cô ta, cô ta muốn gặp thành chủ.

Sắc mặt của Phó Trọng trầm xuống:

- Lâm Vân là anh rể của cô ta thì liên quan gì tới ta…Khoan, cô ta nói Lâm Vân là anh rê của cô ta? Là Lâm Vân kia à?

- Vâng, là Lâm tiền bối đã lưu lại Nộ Thương Vân ở thành của chúng ta.

Tên hộ vệ khẽ cắn môi, mặc kệ thật giả.

- Cái gì? Nhanh nhanh mời vào. À, không cần, ta tự mình đi. Ngươi rất không tồi, xong chuyện này ta sẽ phong ngươi làm hộ vệ trưởng.

Nói xong, Phó Trọng vội vàng chạy ra phủ thành chủ. Lưu lại người hộ vệ đã há hốc mồm. Một việc đơn giản như vậy cũng đã được thăng lên làm hộ vệ trưởng rồi.

- Vũ Đình, liệu vị thành chủ kia có đồng ý tới gặp chúng ta hay không? Nghe nói y là một cao thủ Luyện Hư.

Mông Văn hơi bất an nói.

Trong lòng Hàn Vũ Đình cũng hơi bồn chồn. Dù sao người ta là người đứng đầu cả một thành, vẫn là một thành trì nổi tiếng như vậy.

Hàn Vũ Đình còn chưa trả lời, thì nhìn thấy một tu sĩ trung niên vội vàng đi tới.

- Xin hỏi, ai là em vợ của Lâm tiền bối? Phó Trọng tôi hân hạnh tiếp đón.

Phó Trọng chạy đến trước mặt ba người, vội vàng thi lễ hỏi thăm. Nhưng trong lòng y lại kỳ quái. Lẽ nào ba người đều là em vợ của hắn? Tựa hồ chỉ có một tu sĩ Hợp Thể và hai tu sĩ Trúc Cơ. Một người có tu vị cao như Lâm Vân, sao lại có em vợ chỉ là Trúc Cơ?

Ba người hơi sửng sốt. Nhìn vẻ lo lắng của vị thành chủ này, trong lòng ba người rất kỳ quái. Thậm chí cảm giác vị thành chủ này còn kính sợ bọn họ.

- À, các vị xem, đứng nói chuyện như vậy sao được, tôi thật thất lễ. Mời ba vị vào.

Phó Trọng vỗ đầu một cái, giống như vừa nhớ ra vậy.

Lam Tranh càng khó tưởng tượng nổi. Một tu sĩ Luyện Hư, có thể coi như là tiền bối của bà ta, lại tỏ vẻ bối rối như vậy. Đủ biết Lâm Vân trong mắt những người ở đây có địa vị như thế nào.

Phó Trọng cũng cảm thấy biểu hiện của mình hơi quá lố, liền cười xấu hổ.

Ba người Lam Tranh vừa mới ngồi xuống, một thị nữ đã bưng trà bánh cực phẩm lên, rồi lui ra ngoài.

Cho dù đi vào một nơi tráng lệ lại hưởng thụ đãi ngộ như vậy, nhưng Vũ Đình và Mông Văn tới từ một xã hội ngang hàng. Bản thân hai người cũng là người giàu có, cho nên không cảm thấy gì. Lam Tranh thì càng sống ở địa vị cao, cũng không thấy có gì không ổn.

Nhưng rơi vào trong mắt của Phó Trọng, thì y cảm thấy người nhà của Lâm tiền bối quả nhiên không phải là những người bình thường.

- Không ngờ ba vị lại là người nhà của Lâm tiền bối, Phó Trọng tôi có gì chậm trễ mong bỏ quá cho! Đây là linh trà đặc biệt của thành Bành Cách chúng tôi, nước là nước sương của sa mạc. Mời ba vị dùng.

Nói xong, Phó Trọng bưng chén trà lên, mời ba người.

- Phó thành chủ quá lời rồi.

Lam Tranh bưng chén trà, nhấp một ngụm, một cỗ linh lực thanh lương chạy thẳng vào tim phổi. Bà ta không khỏi khen một tiếng:

- Trà ngon.

Vũ Đình và Mông Văn thấy thế, cũng nâng chén uống. Quả nhiên linh lực trong trà này rất phong phú, khiến tinh thần hai người đều chấn động.

- Nếu ba vị yêu thích, thì lúc rời đi có thể mang theo một ít.

Phó Trọng lấy linh trà này ra mời ba người là có ý tặng trà cho bọn họ rồi.

Cho dù Vũ Đình còn trẻ tuổi, nhưng nàng cũng hiểu ý của Phó Trọng. Thấy sư phụ không nói gì, nàng biết sư phụ muốn mình lên tiếng. Vội vàng nói:

- Vậy thì đa tạ Phó thành chủ. Tôi tên là Hàn Vũ Đình, đây là sư phụ của tôi và sư tỷ của tôi, Mông Văn.

- Chúng tôi tới đây là muốn hỏi một vài tin tức. Lúc trước anh rể của tôi tới đây, có phải đã từng ở trong một lữ quán hay không? Lúc đó anh ấy đăng ký cái tên nào? Còn có, xin hỏi Phó thành chủ có biết anh rể Lâm Vân của tôi đang ở đâu không?

Phó Trọng vừa nghe là biết cô gái này chính là em vợ của Lâm Vân, vội vàng trả lời:

- Hàn cô nương, lúc Lâm tiền bối tới đây, ngài ấy đã ở lữ quán Biên Thành. Còn tên ngài ấy đăng ký là Lâm Vân Phần Giang…

Mông Văn vừa nghe tới đó, bàn tay liền run lên, chén trà rơi xuống mặt đất. Nước trà cực phẩm thì rơi vãi ra ngoài. Nhưng nàng không cảm thấy chút nào cả. Một cảm giác khó nói lên lời khiến cho nàng ngốc trệ.

Không ngờ người đó đúng là Lâm Vân. Lâm Vân Phần Giang, ngoại trừ là hắn ra còn ai nữa? Thật sự khó mà tin nổi. Từ khi nào Lâm Vân lại lợi hại như vậy? Có thể xuyên qua giữa các hành tinh, hoành hành trong thế giới Tu Chân đầy cường giả như vậy. Cõi lòng đầy hoài nghi, nhưng còn không rung động bằng bốn chữ Lâm Vân Phần Giang.

Hàn Vũ Đình đã quên hỏi thăm. Bốn chữ Lâm Vân Phần Giang đã nói rõ, người đó chính là anh rể của nàng, Lâm Vân.

Anh rể quả nhiên tới đây tìm mình.

Lúc trước nàng không thể đi đường, anh rể không quản ngày đêm mệt mỏi, ôm nàng đi mấy ngày mấy đêm.

Lúc trước khi nàng trúng độc, lại là anh rể giúp nàng tìm thuốc giải độc.

Lúc trước anh rể và nàng sắp rơi xuống ao đầm, là anh rể ném nàng lên bờ, còn anh ấy thì bị chìm vào trong đó.

Lúc trước vẫn là anh rể đẩy nàng thoát khỏi tuyết lở. Mà anh ấy thì bị cả núi tuyết bao phủ.

Hôm nay vẫn là anh rể vượt qua vô vàn hành tinh để tới Hạt Nguyên Tinh tìm kiếm tung tích của nàng.

Nàng không biết anh rể làm sao tới được đây. Nàng không biết anh rể di chuyển trong vũ trụ kiểu gì. Nhưng nàng biết, anh rể đã tới.

Anh rể, xin lỗi anh, vì đã để cho anh phải lo lắng. Vũ Đình rất yêu anh, thực sự rất yêu anh…

Từng giọt nước mắt lăn trên gò má phong sương của Hàn Vũ Đình, rồi rơi vào chén trà trong tay.

Lâm Vân Phần Giang, chính là anh rể của mình.

- Mông Văn, Vũ Đình, các con không sao chứ?

Lam Tranh thấy biểu lộ khác nhau của hai đệ tử, bà ta thật không biết nói gì để an ủi hai người.

- Hai vị…

Phó Trọng nhất thời không biết nên nói tiếp hay thôi.

Hàn Vũ Đình lau nước mắt, bỗng nhiên cười một tiếng. Nước mắt còn đọng ở gò má, nhưng nụ cười lại giống như trăm hoa đua nở vậy. Cùng vài giọt nước mắt, càng nổi bật thêm vẻ kiều diễm. Cho dù là người như Phó Trọng cũng một thoáng ngây người. Y không khỏi thầm than, cô em vợ này của Lâm Vân có nhan sắc thật không thua kém gì quận chúa Toa Ly. Mà nụ cười kia thậm chí đã vượt quá nhan sắc tuyệt mỹ của Toa Ly.

- Xin lỗi Phó thành chủ vì tôi đã thất thố. Ông cứ nói tiếp đi.

Hàn Vũ Đình thản nhiên cười.

## 567. Chương 473: Sợ Bóng Sợ Gió

Mông Văn cũng đã không phục bình tĩnh, âm thầm thở dài. Nhưng Lam Tranh lại nghe thấy tiếng thở dài đó. Dù bà ta không biết trong lòng Mông Văn nghĩ gì, nhưng bà ta cũng có thể cảm giác được sự khổ sáp của đệ tử.

- À, vâng vâng…Tôi nói tới đâu rồi nhỉ? Đúng rồi, Lâm tiền bối đã tới đây. Còn hiện tại Lâm tiền bối ở đâu thì tôi không biết. Tôi chỉ biết ba người đệ tử của Lâm tiền bối đang ở thành Quang Bình. Còn bọn họ ở đó làm gì, thì tôi không rõ lắm. Mà các vị cứ yên tâm. Không ai dám động vào đệ tử của Lâm tiền bối đâu. Thậm chí thành chủ của thành Quang Bình còn phái người bảo vệ bọn họ. Bởi vì nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, thì y cũng khó mà gánh nổi.

Phó Trọng nói xong, thở phào một cái. Trong lòng may mắn hộ vệ của mình kịp thời thông báo. Nếu Lâm tiền bối biết em vợ của hắn tới đây bái phóng mà mình còn kênh kiệu không thấy. Thì vì Lâm tiền bối kia, dưới sự giận dữ, nói không chừng mình chính là Sa Du thứ hai. Phó Trọng không có dũng khí để dò xét tình tình của Lâm tiền bối.

- Sư nương…

Hàn Vũ Đình nhìn thoáng qua Lam Tranh.

Lam Tranh hiểu ý của Vũ Đình, đứng lên chắp tay nói:

- Đa tạ thịnh tình của Phó thành chủ, chúng tôi sẽ không quấy rầy thành chủ nữa.

Phó Trọng thấy mấy người phải rời đi, cũng đứng lên nói:

- Đạo hữu đâu cần khách khí như vậy. Hoan nghênh ba vị lần sau lại tới. Đây là một chút lòng thành, mong rằng ba vị không ghét bỏ.

Nói xong, Phó Trọng phất tay, một thị nữ bưng ba cái hộp nhỏ tới.

Dù không biết ba cái hộp nhỏ như vậy có thể đựng bao nhiêu thứ, nhưng Lam Tranh không phải là người ham của cái, vội vàng đẩy trở về:

- Vô công bất thụ lộc, tâm ý của thành chủ tôi đã hiểu, còn thứ này thì mong thành chủ thu lại.

Thấy ba người không ý nhận lấy cái hộp, Phó Trọng có chút khẩn trương, thành khẩn nói:

- Ba vị nếu không thu lễ mọn này, thì chính là xem thường Phó Trọng tội. Như thế sao được…

Thần thái rõ ràng lộ vẻ lo lắng.

Vũ Đình thấy sư phụ còn muốn chối từ, vội vàng nói:

- Sư phụ, Phó thành chủ đã nhiệt tâm như vậy, chúng ta thu là được.

Lam Tranh còn muốn chối từ, nhưng nghĩ một lát cũng đành thu lại. Lúc này Phó Trọng mới thở phào nhẹ nhõm.

Mãi đến khi ba người Lam Tranh rời đi, Phó Trọng mới lau mồ hôi trên trán. Trong lòng tự nhủ, cuối cùng cũng để cho ba người đó hài lòng mà rời đi. Phó Trọng quay đầu nhìn người hộ vệ:

- Không sai, lần này ngươi đã lập công lớn. Về sau chức hộ vệ trưởng do ngươi đảm đương.

- Vũ Đình, chúng ta còn chưa quen thuộc với vị thành chủ kia, vì sao con lại muốn thu lễ vật của y.

Ba người đi được khá xa, Lam Tranh mới hỏi.

- Sư phụ, nếu không thu thì con sợ vị thành chủ kia sẽ lo sợ bất an. Phỏng chừng y rất sợ anh rể của con không vui. Mà nghe nói y chiếm được chức thành chủ này là có quan hệ với anh rể. Nếu anh rể không giết Sa Du, thì cả đời y chắc cũng không lên được tới chức thành chủ. Còn có một điều, đó là Nộ Thương Vân của anh rể đã được y dùng để kiếm tiền. Chúng ta thu một ít lễ vật của y cũng đâu có gì. Mà cái hộp này chắc chỉ cho có, chứ đâu chứa được nhiều.

Vũ Đình cười cười nói.

- Con nói vậy cũng đúng. Không biết trong ba cái hộp nhỏ này có cái gì.

Lam Tranh nói xong, liền mở ra một cái hộp.

Ngay lập tức ba người kinh hãi, bởi vì trong ba cái hộp là ba chiếc nhẫn giống nhau, cũng chính là ba cái giới chỉ.

- Sư phụ, giới chỉ của con có một túi trà, nước sương sa mạc. Còn có…A, còn có rất nhiều linh thạch Thượng Phẩm, một bộ áo giáp cực phẩm cho nữ. Vị thành chủ này thật hào phóng, rõ ràng tặng nhiều thứ như vậy…

Mông Văn nhìn đồ đạc trong giới chỉ, kinh ngạc nói.

- Sư phụ, của con cũng như vậy.

Đồ vật trong giới chỉ của Vũ Đình cũng giống như Mông Văn.

Lam Tranh mở giới chỉ của mình ra, thở dài một tiếng. Không khỏi thầm than vị thành chủ này thật giàu có. Ba người mình vì quen biết Lâm Vân mà y đã tặng lễ vật phong phú như vậy.

Lâm Vân rốt cuộc là hạng người gì? Mà các cô gái tuyệt sắc đều yêu hắn say đắm như vậy. Ngay cả Vũ Đình cũng không thể thoát khỏi tưởng niệm.

Thậm chí đệ tử của hắn ở thành Quang Bình cũng khiến thành chủ của thành Quang Bình chủ động bảo vệ. Danh tiếng của anh chàng Lâm Vân này thật quá lớn.

- Sư phụ, hiện tại chúng ta đi đâu.

Vũ Đình nhìn sư phụ, hỏi.

Lam Tranh cười cười, vỗ đầu Vũ Đình một cái:

- Con cứ yên tâm đi. Hiện tại chúng ta lập tức tới thành Quang Bình.

….

Với tốc độ của Lâm Vân, có thể nói cả Hạt Nguyên Tinh không ai sánh bằng. Bản thân Tinh Quyết đã coi trọng tốc độ rồi. Nói gì tới Tinh Quyết đã được hắn sửa đổi. Một khi hắn đã phi hành, thì ngay cả cái bóng cũng không thấy.

Tuy nhiên Lâm Vân đã chạy khắp các đại lục nam bắc của Hạt Nguyên Tinh, gần như là đi một nửa Hạt Nguyên Tinh rồi. Nhưng vẫn không thấy tung tích của Mông Văn và Vũ Đình đâu.

Tuy nhiên, tìm người ở một hành tinh lớn như hành tinh này, thật không khác gì tìm kim đáy bể. Mấu chốt là nếu vứt một cây kim xuống Thái Bình Dương, Lâm Vân còn có thể tìm được. Nhưng biển ở Hạt Nguyên Tinh còn lớn hơn Thái Bình Dương hàng vạn lần.

Một mình hắn phải đi tìm hai người đúng là khó khăn. Biện pháp tốt nhất là nhờ người hỗ trợ. Nhưng ở Hạt Nguyên Tinh, hắn chỉ quen biết vài người đệ tử mà thôi. Hơn nữa cũng không thể tùy tiện mời người giúp đỡ đươc.

Ít nhất, người này phải có quyền lực, quyền lực càng lớn càng tốt. Đây là thứ yếu, chính yếu là người này không có ác ý với hắn. Nếu không không phải là mời người hỗ trợ, mà là mời người đuổi giết Vũ Đình và Mông Văn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Vân đã nghĩ ra một người. Chính là Tân Nhai, thiếu chủ của Ma Cốc Tông. Đó là một người đáng để kết giao.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân bắt đầu thăm dò vị trí của Ma Cốc Tông. Nhưng hắn thật không ngờ, việc hắn nghe ngóng Ma Cốc Tông đã gây ra một trường sóng gió.

Bởi vì mọi người hiểu lầm, cho nên tin tức Ma Cốc Tông sẽ trở thành tông môn thứ ba bị Lâm Vân tiêu diệt đã nhanh chóng truyền khắp nơi.

- Xin hỏi, ngài có phải là Lâm tiền bối?

Lâm Vân vừa tới Ma Cốc Tông, ngay lập tức có ba tu sĩ Hóa Thần và một tu sĩ Luyện Hư đi lên ngăn cản. Nhưng thần sắc của bọn họ rất ôn hòa, không vì lời đồn mà hoảng sợ.

Lâm Vân hơi ngạc nhiên. Sao người của Ma Cốc Tông cũng gọi mình là tiền bối nhỉ? Tuy nhiên, lần này tới đây là nhờ Tân Nhai hỗ trợ, cho nên lập tức trả lời:

- Không sai, tôi chính là Lâm Vân. Tôi và Tân Nhai của quý môn là bằng hữu. Đây là viên ngọc truyền tin của cậu ta. Nhưng viên ngọc này hình như đã vô tác dụng rồi thì phải. Làm phiền mấy người đi thông báo hộ tôi, nói rằng Lâm Vân đã tới chơi.

Nói xong, Lâm Vân đưa viên ngọc truyền tin lúc trước cho tu sĩ Luyện Hư. Người này nhận lấy viên ngọc, nhìn một lúc rồi nói:

- Đúng vậy, đây chính là ngọc truyền tin của thiếu chủ. Chỉ là thiếu chủ của chúng tôi tới Úy tinh vẫn chưa về. Cho nên nhất thời không liên lạc được với thiếu chủ.

Nói xong câu đó, tu sĩ Luyện Hư âm thầm thở ra, trả lại ngọc truyền tin cho Lâm Vân.

## 568. Chương 474: Thiếu Chủ Âu Dương Gia

Lâm Vân nhận lại viên ngọc, giờ mới hiểu vì sao viên ngọc này không liên lạc được. Thì ra Tân Nhai vẫn chưa trở về Hạt Nguyên Tinh. Vậy thì không có cách nào rồi. Dù sao ở Ma Cốc Tông, hắn chỉ quen mỗi Tân Nhai.

Nhưng Lâm Vân là một người làm việc dứt khoát. Nếu Tân Nhai không ở đây, mà mấy người có vẻ phòng bị hắn, thì hắn cũng không tiếp tục dây dưa nữa. Lập tức cáo từ rời đi, đảo mắt đã biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhiều tu sĩ kéo tới xem náo nhiệt, lúc tới mới biết Lâm Vân đã đi rồi.

Tông chủ Ma Cốc Tông, Tân Chi Vấn sau khi nghe xong thuộc hạ báo cáo, trầm mặc nửa ngày, mới lên tiếng:

- Thì ra người này quen với Tân Nhai. Các ngươi giải quyết chuyện này không ổn lắm. Hắn tới đây chắc là có việc muốn nhờ. Nếu là bằng hữu của Tân Nhai, thì các ngươi nên thừa dịp này mời hắn vào chơi. Hắn là người mà Ma Cốc Tông chúng ta nên kết giao. Dù chúng ta không sợ hắn, nhưng có một bằng hữu cường đại như vậy, còn hơn là không có. Ài, thật đáng tiếc.

Một lão già lên tiếng:

- Việc này cũng không nên trách bọn họ. Dù sao hung danh của Lâm Vân đã truyền khắp nơi rồi. Hắn liên tiếp tiêu diệt hai đại môn phái. Mà Ma Cốc Tông của chúng ta cũng bị tổn thất khá lớn ở Úy tinh. Cho nên cẩn thận vẫn hơn.

Tân Chi Vấn thở dài nói:

- Nhưng làm như vậy, lại cho thấy Ma Cốc Tông của chúng ta không phóng khoáng. Không có khí khái của một tông môn lớn.

Mấy người còn đang nói chuyện, thì có một tu sĩ vội vàng chạy tới rồi đưa một bức thư cho Tân Chi Vấn. Tân Chi Vấn nhìn thoáng qua bức thư, sắc mặt liền đại biến.

- Tông Chủ, xảy ra chuyện gì vậy?

Một nữ tu xinh đẹp ngồi bên cạnh Tân Chi Vấn, hỏi.

- Tịch Mịch Cốc lấy cớ Lâm Vân đã hủy diệt căn cơ của Hạt Nguyên Tinh, nên liên tiếp mời hai mươi sáu tông môn lớn của đại lục Hạt Nguyên tới, để thương thảo việc tiêu diệt Lâm Vân. Địa điểm là ở Tịch Mịch Cốc, thời gian ba ngày sau.

Tân Chi Vấn đưa bức thư cho nữ tu, trầm giọng nói.

- Cái gì? Không phải Tịch Mịch Cốc không quan tâm tới thế sự sao? Vì sao lần này bọn họ lại muốn tiêu diệt Lâm Vân? Nếu Lâm Vân dễ bị giết như vậy, thì Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện đã không biến mất rồi. Chúng ta nên làm gì bây giờ?

Lão già vội vàng hỏi.

- Đừng gấp, việc này nên tỉnh táo. Chúng ta lập tức mở hội nghị tông môn, triệu tập toàn bộ trưởng lão tới tham gia.

Tân Chi Vấn nói xong, lập tức đi tới phòng nghị sự.

….

Lâm Vân rời đi Ma Cốc Tông. Dù trong lòng hắn cảm thấy Ma Cốc Tông không phóng khoáng, nhưng cũng không quá để ý. Dù sao hắn chỉ quen biết mỗi Tân Nhai ở Ma Cốc Tông. Theo lời của bọn họ, Tân Nhai tới Úy tinh còn chưa trở về. Không biết cậu ta có xảy ra chuyện gì ở đó không.

Đã nhất thời không tìm thấy Vũ Đình và Mông Văn. Lâm Vân quyết định tới thành Quang Bình trước, dẫn theo mấy người Diệp Tiểu Điệp rời đi. Dù sao hắn đã giết quá nhiều người ở đây. Có thể nói, bằng hữu của hắn không có mấy, nhưng cừu nhân thì không thiếu.

Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện đã bị diệt. Nhưng đó là hai môn phái lớn của Hạt Nguyên Tinh. Lâm Vân tin rằng còn rất nhiều người nguyện ý vì bọn chúng báo thù. Bọn họ có thể không dám tìm mình báo thù, nhưng người bên cạnh thì nguy hiểm.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không trì hoãn nữa, lập tức bay tới thành Quang Bình.

….

- Sư phụ, nơi này là thành Quang Bình à? Có vẻ như không náo nhiệt như thành Bành Cách.

Hàn Vũ Đình vừa tới thành Quang Bình, liền lên tiếng hỏi.

Thành Quang Bình là một thành thị trung bình, cách biên giới sa mạc không xa. Bởi vì vị trí của thành này không bằng thành Bành Cách, cho nên sự phồn hoa cũng không bằng.

Lúc ba người trốn khỏi Song Tử Tông, bởi vì thời gian gấp gáp nên không mang theo nhiều linh thạch. Nhưng vừa tới thành Bành Cách thì được tặng một trăm nghìn linh thạch Thượng Phẩm, cho nên túi tiền lại đầy. Thấy thành Quang Bình có nhiều thứ mới lạ, nên buông tay mua sắm.

- Sư phụ, khi nào thì chúng ta đi tìm sư tỷ Tiểu Điệp?

Mông Văn luôn cảm thấy cô đơn. Nàng có chút hối hận với quyết định của mình. Hiện tại nàng không biết nên đối mặt với Lâm Vân như thế nào. Cho dù nàng chưa làm gì có lỗi với hắn, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng, nàng luôn cảm thấy mình không còn xứng với hắn.

Lam Tranh nhìn Mông Văn, trong lòng thầm than một tiếng. Dù không biết vì sao người đệ tử này của mình lại chán nản như vậy. Nhưng bà ta cũng hiểu chuyện này nhất định có liên quan tới Lâm Vân.

Bà ta kéo tay Mông Văn, nói:

- Mông Văn, con không cần phải lo lắng. Ta đã nhìn thấy Tiểu Điệp và Tiểu Thành. Hơn nữa hai người đó rất nhanh sẽ tới đây.

- Điệp sư tỷ sắp tới rồi à sư phụ? Vậy thì tốt quá.

Vũ Đình và Diệp Tiểu Điệp rất thân nhau, thậm chí còn hơn cả Mông Văn. Nghe nói Diệp Tiểu Điệp không xảy ra chuyện gì, nàng đương nhiên là cao hứng.

- Sư phụ…

Ba người còn đang nói chuyện, thì Diệp Tiểu Điệp và Diệp Thành đã vội vã chạy tới. Tuy nhiên đằng sau còn có một người.

Thấy hai đệ tử của mình vẫn khỏe mạnh, trong lòng Lam Tranh cũng kích động, ôm thật chặt Diệp Tiểu Điệp. Diệp Tiểu Điệp là đệ tử mà bà ta thu sớm nhất, hai vợ chồng Lam Tranh cũng coi cô ta như con vậy. Lúc mấy người bị chia cách, bởi vì lo lắng cho Diệp Tiểu Điệp, cho nên trong lòng Lam Tranh luôn cảm thấy day dứt. Hôm nay đệ tử yêu mến bình yên vô sự, bà ta đương nhiên kích động.

Mông Văn và Vũ Đình nắm tay Diệp Tiểu Điệp, không ngừng hỏi han. Diệp Tiểu Điệp đang muốn giới thiệu Khổng Linh cho sư phụ, thì một thanh âm ngả ngớn vang lên.

- Chà, không ngờ lại gặp tình cảnh sinh ly tử biệt ở đây. Mà toàn là mỹ nhân bại hoại nữa chứ. Ha ha…

Thanh âm này đã xen ngang cuộc nói chuyện của mọi người.

- Ngươi là ai? Nói như vậy là có ý gì?

Tính tình của Vũ Đình vốn nôn nóng, nên nàng là người đầu tiên đi lên chất vấn.

- Thật là một nàng sư tử cái xinh đẹp. Ta là ai? Các ngươi nói cho bọn họ biết.

Người thanh niên nhếch miệng lên, giống như rất khinh thường với câu hỏi của Hàn Vũ Đình.

Người thanh niên này có khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt thì thâm quầng, chứng tỏ là do tửu sắc quá độ.

- Thiếu gia của chúng ta chính là thiếu chủ Âu Dương Phụng của Âu Dương gia. Không chỉ nói những đồ nhà quê như các ngươi, ngay cả thành chủ của thành Quang Bình, khi thấy công tử nhà ta cũng phải khách khí chào hỏi.

Một hộ vệ trung niên lạnh lùng nói. Y thấy mấy người này rõ ràng không biết thiếu chủ của mình, thì đoán ra bọn họ nhất định là người bên ngoài tới. Nên càng không khách khí.

Mấy người Lam Tranh không biết danh tiếng của thiếu chủ Âu Dương Gia, nhưng Khổng Linh lại biết rất rõ ràng. Cách thành Quang Bình ba nghìn dặm là Âu Dương Sơn Trang. Dù Âu Dương Sơn Trang không phải là môn phái Tu Chân, nhưng cũng thuộc về một trong mười gia tộc Tu chân đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh. Cho dù là nhiều môn phái lớn cũng phải nể mặt bọn họ. Thủ hạ của y nói rằng thành chủ của thành Quang Bình cũng phải cung kính với y, không phải là lời nói ngoa.

- Cái gì Ẩu Dương, Thổ Dương cơ chứ. Chỉ là một tên ăn chơi trác táng không biết xấu hổ mà thôi. Tỷ muội chúng ta đã ôn chuyện ở đây, liên quan gì tới ngươi. Đường này lớn như vậy, ngươi cứ đi đường của ngươi, cũng không có ai ngăn cản.

Hàn Vũ Đình thấy ánh mắt của tên này không ngừng đảo tới đảo lui trên người bọn họ, liền biết y không có ý tốt gì.

Dù Lam Tranh không muốn gây phiền phức. Mấy người đã đủ phiền toái rồi. Nhưng lần này phiền toái lại tới tận cửa. Hơn nữa bà ta rõ ràng không nhìn thấy tu vị của hai tên hộ vệ kia. Chứng tỏ tu vị của hai người này, thấp nhất cũng là Luyện Hư sơ kỳ.

- Lam tiền bối, nếu không chúng ta tới chỗ khác nói chuyện. Tôi có lời muốn nói.

Khổng Linh biết thực lực của Âu Dương Sơn Trang rất lớn, mấy người bọn họ tạm thời không thể trêu vào. Mà sư phụ lại không ở đây.

- Vũ Đình, Tiểu Điệp, chúng ta đi thôi.

Tên công tử này có hai cao thủ Luyện Hư Kỳ bảo vệ như vậy, chứng tỏ hậu trường của y không đơn giản. Lam Tranh không muốn đắc tội với hạng người này. Liền lôi kéo Diệp Tiểu Điệp và Vũ Đình rời đi.

Nhưng người thanh niên lại đi lên ngăn cản. Con mắt không ngừng liếc về phía Lam Tranh.

- Đã chặn đường của thiếu gia ta, muốn đi là đi sao?

- Ngươi định thế nào?

Hàn Vũ Đình càng nhìn tên này càng thấy tức giận.

- Thế nào à? Để ta suy nghĩ xem. Như vậy đi, bốn người các ngươi ở đây chơi với ta vài ngày. Nếu ta cao hứng thì sẽ thả các ngươi đi. Đương nhiên, đi chơi với ta, các ngươi cũng không thiếu chỗ tốt. Hắc hắc.

Nói tới đây, tên thanh nhiên chỉ bốn người Lam Tranh, Mông Văn, Diệp Tiểu Điệp và Hàn Vũ Đình.

- Chơi cái rắm.

Diệp Thành tuổi trẻ khí thịnh. Bình thường cậu ta không nói nhiều lắm. Nhưng hiện tại có người dám vũ nhục sư nương và sư tỷ trước mặt cậu ta. Cậu ta sao có thể nén giận được.

Nghe Diệp Thành nói vậy, sắc mặt Âu Dương Phụng liền trầm xuống, rồi hừ một tiếng:

- Phế tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Rồi xé nát miệng của y. Để cho y biết sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn..

Âu Dương Phụng lần đầu tiên nhìn thấy bốn đại mỹ nữ cùng một lúc như vậy, tâm trạng đang vui, chuẩn bị mang bọn họ về chơi đùa. Nhưng y không ngờ bị Hàn Vũ Đình chế nhạo, lại bị một tên oắt con không kiêng nể chửi mắng. Âu Dương Phụng đâu có thể buông tha nữa.

- Chậm đã.

Một tu sĩ trung niên tuổi hơn năm mươi, tu vị đã là Luyện Hư sơ kỳ vội vàng đi tới.Một tu sĩ trung niên tuổi hơn năm mươi, tu vị đã là Luyện Hư sơ kỳ vội vàng đi tới

## 569. Chương 475: Thiếu Chủ Âu Dương Gia

## 570. Chương 476

## 571. Chương 477: Tính Toán

- Lâm đại ca…

Diệp Thành được Mông Văn và Diệp Tiểu Điệp vịn tới. Lúc trước Lâm Vân cho Diệp Tiểu Điệp một cái giới chỉ. Ở bên trong còn có một ít đan dược trị thương, cho nên mới cứu được Diệp Thành một mạng.

- Lâm tiền bối, vãn bối là Tuyền Thiên, thành chủ của thành Quang Bình. Nếu tiền bối không chê thì mời tiền bối tới phủ thành ngồi một lát.

Lúc này Tuyền Thiên mới có cơ hội giới thiệu bản thân cho Lâm Vân. Biểu lộ của ông ta cung kính vô cùng.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Vậy thì đa tạ Tuyền thành chủ. Nhưng hiện tại tôi còn có chút việc. Hẹn Tuyền thành chủ lần sau vậy.

Nói xong, quay sang nói với Diệp Tiểu Điệp:

- Tiểu Điệp, chúng ta tới chỗ em ở rồi nói sau.

Khổng Linh xách Âu Dương Phụng đang tê liệt trên mặt đất lên. Lâm Vân nói với tên người hầu còn lại của Âu Dương Phụng:

- Trở về nói cho trang chủ của các ngươi, sớm muộn gì Lam Tranh ta sẽ tới Sơn Trang của các ngươi.

Đợi cho đoàn người Lâm Vân rời đi xa, Tuyền Thiên mới dám lau mồ hôi trên trán. Ông ta muốn bảo vệ mấy người Diệp Tiểu Điệp, nhưng bất đắc dĩ, bản lĩnh của ông ta lị thấp kém, trên cơ bản là không giúp được gì.

Vị tiền bối Lâm Vân này quả nhiên giống như lời đồn đại, là một cao thủ khó mà đo lường nổi. Mặc dù có lòng kết giao với hắn, nhưng Tuyền Thiên cũng biết hiện tại chưa được. Thứ nhất là Lâm Vân còn có việc cần làm. Thứ hai là cần phải bo bo giữ mình ở thời điểm này. Bởi vì theo như lời của Âu Dương Phụng, Tịch Mịch Cốc đang muốn tiêu diệt Lâm Vân.

Lâm Vân dù lợi hại, nhưng Tuyền Thiên không tin hắn còn lợi hại hơn Tịch Mịch Cốc. Nếu như không biết được tin tức đó, có lẽ ông ta còn nịnh bợ Lâm Vân một lát. Nhưng nếu Tịch Mịch Cốc đã xuất thủ, vậy thì ông ta chỉ đành yên lặng theo dõi tình hình thì tốt hơn.

Chỗ ở của Diệp Tiểu Điệp là một căn nhà nhỏ khá yên tĩnh và đầy đủ. Xem ra vị Tuyền thành chủ kia rất biết lấy lòng. Vừa về đến nhà, bởi vì bị thương, nên Diệp Thành đi nghỉ trước.

- Lâm đạo hữu, sở dĩ lưu tên Âu Dương Phụng này lại, bởi vì y vừa nói Tịch Mịch Cốc đang mời cao thủ từ khắp nơi tới để chuẩn bị đối phó với cậu. Còn cụ thể như thế nào, thì Lâm đạo hữu tự mình hỏi y sẽ rõ ràng hơn.

Mấy người ổn định chỗ ngồi, Lam Tranh liền chủ động nói.

- Lại có chuyện như vậy à? Tôi và Tịch Mịch Cốc đâu có thù oán gì, vì sao bọn họ lại muốn đối phó với tôi? Lẽ nào…

Lâm Vân nhíu lông mày. Ngay cả vị trí của Tịch Mịch Cốc hắn cũng không biết, lần này thật đúng là tai bay vạ gió. Khó trách Ma Cốc Tông đề phòng hắn như vậy. Nguyên lai là bọn họ sợ Tịch Mịch Cốc nghi ngờ.

Nhưng Lâm Vân không biết, khi hắn tới Ma Cốc Tông, Tịch Mịch Cốc còn chưa gửi thư tới.

Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu Tịch Mịch Cốc đã chủ động muốn đối phó với hắn, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi đợi.

Tuy nhiên, Lâm Vân cũng biết mình diệt được Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện có một phần là may mắn. Có thể nói, nếu hai đại môn phái kia không bị hao tổn gì, thì hắn không có cách nào tiêu diệt bọn chúng. Cho nên Lâm Vân không cho rằng hiện tại hắn có thể đối phó với Tịch Mịch Cốc, môn phái đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh.

Nhìn Âu Dương Phụng co rúc ở một góc, Lâm Vân lạnh lùng nói:

- Mau khai toàn bộ kế hoạch của Tịch Mịch Cốc ra.

Dù Lâm Vân biết Âu Dương Phụng không thể biết toàn bộ kế hoạch của Tịch Mịch Cốc, nhưng người này chắc phải biết tình hình đại khái.

- Vâng, vâng, tôi nói. Nhưng mong tiền bối tha cho tôi một mạng.

Sắc mặt của Âu Dương Phụng đã trắng bệch, không ngừng cầu xin tha thứ. Từ trước tới nay, y đều ức hiếp người khác. Còn chưa từng nghĩ tới có một ngày tính mạng của mình sẽ bị uy hiếp.

- Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cò kè mặc cả với ta sao? Sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn. Nếu để cho ta khó chịu thì ta trực tiếp sưu hồn ngươi. Đỡ mất công hỏi.

Lâm Vân nhìn y như nhìn một người chết vậy.

- Đừng, tôi nói, tôi nói. Cha tôi nhận được thư mời của Tịch Mịch Cốc, hôm nay ông ấy đã tới Tịch Mịch Cốc rồi. Theo như bức thư mà Tịch Mịch Cốc gửi tới, bởi vì tiền bối đã làm hại tới căn cơ của đại lục Hạt Nguyên. Cho nên bọn họ muốn tiêu diệt tiền bối.

Lâm Vân chán ghét nhìn tên này. Hắn biết dù hỏi nữa cũng chỉ có thế, liền vung tay phóng một ngọn lửa thiêu rụi Âu Dương Phụng.

- Tịch Mịch Cốc rất lợi hại, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện không thể so sánh được.

Lam Tranh thận trọng nói. Bà ta sợ Lâm Vân khinh địch. Dù Lâm Vân rất lợi hại, nhưng danh tiếng của Tịch Mịch Cốc thật quá lớn.

Lâm Vân gật đầu, hắn còn không cuồng vọng tới mức không để Tịch Mịch Cốc vào mắt. Hơn nữa hắn cũng biết, hiện tại muốn đối phó với Tịch Mịch Cốc không khác gì lấy trứng chọi đá. Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao. Nhưng bây giờ có nhiều người bên cạnh như vậy, hắn không có khả năng vừa chạy trốn vừa chiếu cố bọn họ.

Hơn nữa việc Tịch Mịch Cốc đối phó với hắn, ngay cả hạng người như Âu Dương Phụng cũng biết. Chứng tỏ Tịch Mịch Cốc không sợ tin tức bị tiết lộ. Nói chính xác hơn là Tịch Mịch Cốc căn bản không sợ hắn chạy trốn. Có lẽ hành tung của hắn đã bị người của Tịch Mịch Cốc giám sát rồi.

Nhưng vì sao Tịch Mịch Cốc lại muốn đối phó với hắn? Lâm Vân thật không nghĩ ra. Nếu nói bọn chúng muốn vì Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện báo thú, thì hắn không tin Tịch Mịch Cốc cao thượng như vậy.

Khả năng duy nhất chính là bảo vật gì đó trên người của hắn đã bị lộ ra ngoài.

Đầu tiên là Tinh Thần Châu, Lâm Vân không cho rằng Tịch Mịch Cốc biết. Hỗn Độn Sơn Hà Đồ càng không có khả năng. Dương đỉnh và viên ngọc thuộc tính Thổ cũng không bị lộ ra ngoài. Vậy thì chỉ còn Tinh Hà Trùy mà thôi.

Tinh Hà Trùy là thứ mà Lâm Vân dùng để đi lại trong vũ trụ, nên hắn không thể giao cho Tịch Mịch Cốc. Nếu dựa vào Tinh Hà Trùy, Lâm Vân có nắm chắc thoát khỏi sự truy đuổi của bọn chúng. Cho dù bọn chúng có phong tỏa cả Hạt Nguyên Tinh, Lâm Vân vẫn có thể rời đi.

Nhưng nếu hắn chạy trốn, đại lục Thiên Hồng sẽ ra sao? Chuyện hắn đã từng ở Thiên Hồng, Tân Nhai cũng biết. Cho dù Tân Nhai đang mất tích, nhưng ai có thể chắc chắn về sau y không xuất hiện. Khả năng Tịch Mịch Cốc lần theo manh mối này là khá lớn.

Chỉ có cách là nâng cao thực lực của hắn tới một mức mà ngay cả Tịch Mịch Cốc cũng không dám động vào. Nhưng điều này không phải trong một thời gian ngắn là đạt được.

Nhất thời Lâm Vân rơi vào trầm tư. Tịch Mịch Cốc biết chuyện hắn có Tinh Hà Trùy. Chứng tỏ người của Tịch Mịch Cốc đã từng tiếp xúc với tên tu sĩ Đại Thừa Kỳ ở Úy tinh.

Chỉ có người này là biết hắn dùng trường thương và có Tinh Hà Trùy.

- Anh rể, anh đừng lo lắng cho chúng em. Chúng em chạy trốn đã quen rồi. Lúc trước cho dù là Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông cũng không có cách nào bắt được chúng em. Ngay cả Tử Vân Điện cũng thế. Chúng em…

Hàn Vũ Đình sợ Lâm Vân sốt ruột, liền mở miệng an ủi.

Lâm Vân khoát tay. Hắn hiểu ý của Hàn Vũ Đình. Nhưng lúc Tử Vân Điện tìm bọn họ, chỉ là phái mấy tên tôm tép mà thôi. Nếu Tử Vân Điện quyết tâm tìm kiếm, thì mấy người Vũ Đình đã sớm bị Tử Vân Điện bắt rồi. Huống chi Tịch Mịch Cốc còn lớn hơn Tử Vân Điện không biết bao nhiêu lần.

## 572. Chương 478: Kế Hoạch Chạy Trốn

- Vũ Đình, em đừng xem thường Tịch Mịch Cốc. Dù anh ở hành tinh này không lâu, nhưng anh cũng biết sự lợi hại của bọn chúng. Như vậy đi, anh quyết định đưa mọi người trở về Địa Cầu. Anh còn có một người đệ tử. Anh đã bảo y tới thành Quang Bình, nhưng vẫn chưa thấy tung tích của y đâu. Chắc là y còn chưa tới. Cho nên chúng ta không cần đợi y, rời đi càng sớm càng tốt. Tung tích của chúng ta khẳng định đã rơi vào tầm mắt của Tịch Mịch Cốc rồi.

Hắn định đợi Chung Sách đi cùng. Nhưng Chung Sách chưa tới, có lẽ y còn chưa tới thành Quang Bình. Điều này cũng đúng, y chỉ là một người tiêu sư, một quãng đường dài hàng vạn dặm như vậy, không phải như các tu sĩ, muốn tới là tới.

- Như vậy sao được, cho dù chúng ta chạy tới đó, cũng khó mà thoát khỏi sự truy kích. Còn không bằng lưu lại.

Lam Tranh lên tiếng phản đối.

- Các em ra ngoài trước đi, anh có chuyện muốn nói sư phụ của các em.

Lâm Vân không trả lời Lam Tranh, mà nói với những người còn lại.

Đợi bọn họ đi ra ngoài, Lâm Vân mới nói:

- Lam đại tỷ đã từng thấy thứ này chưa?

Lâm Vân vung tay lấy một pháp bảo phi hành hình cái trùy ra. Lam Tranh thấy cái trùy vừa quen thuộc, vừa có chút lạ lẫm.

- Đây là Tinh Hà Trùy.

Lâm Vân cười nói.

- Cái gì? Đây là Tinh Hà Trùy sao? Nhưng cái lúc trước tôi nhìn thấy không giống cái này.

Lam Tranh đã nhìn qua Tinh Hà Trùy không biết bao nhiêu lần. Song Tử Tông của bà ta bị diệt môn cũng vì nó.

Lâm Vân thấy Lam Tranh trợn mắt há mồm, lại vung tay lên, Tinh Hà Trùy liền thay đổi hình dạng, chuyển sang hình thoi.

Tinh Hà Trùy còn có khả năng thay đổi hình dạng sao? Chẳng lẽ Tinh Hà Trùy đúng như lời đồn, là tiên khí? Lam Tranh nhất thời sững sờ.

- Chị thử phóng thần thức vào xem. Tinh Hà Trùy đã được tôi luyện hóa.

Lâm Vân nói.

Lam Tranh không biết Lâm Vân có ý gì, nhưng vẫn phóng thần thức vào Tinh Hà Trùy. Điều khiến bà ta ngạc nhiên, đó là thần trí của bà ta không bị ngăn cản chút nào cả. Các công năng của Tinh Hà Trùy lập tức hiện rõ trong đầu bà ta.

Lam Tranh hơi hiểu ý của Lâm Vân, liền nhìn Lâm Vân với ánh mắt kinh ngạc:

- Lẽ nào cậu…

Lâm Vân gật đầu nói:

- Không sai, hiện tại chị khống chế Tinh Hà Trùy dẫn theo mấy người Vũ Đình rời đi Hạt Nguyên Tinh. Tôi ở Hạt Nguyên Tinh, ngăn cản Tịch Mịch Cốc lại.

- Cậu đã có Tinh Hà Trùy, vì sao không cùng chúng tôi rời đi? Cần gì phải ở lại ngăn cản bọn họ?

Lam Tranh lắc đầu.

Lâm Vân trầm giọng nói:

- Chị đã quá coi thường Tịch Mịch Cốc rồi. Hiện tại bọn chúng đang giám thị thành Quang Bình. Một khi chúng ta rời đi, bọn chúng lập tức sẽ vây giết. Kết quả cuối cùng là không ai chạy thoát. Nếu tôi lưu lại cản ở phía sau, mấy người còn có thể rời khỏi đây. Tôi tin rằng với năng lực của tôi, tôi hoàn toàn có thể chạy trốn. Huống hồ, bọn chúng tới rồi.

Lâm Vân đã cảm thấy mấy khí tức cường hãn đáp xuống thành Quang Bình.

Lam Tranh trầm mặc. Bà ta hiểu rằng Lâm Vân nói có lý. Bà ta suy nghĩ một lát rồi nói:

- Tôi nên làm những gì?

Lâm Vân nghĩ tới Thanh Thanh còn đang chờ hắn. Không ngờ tới Hạt Nguyên Tinh lại gặp chuyện như vậy. Lâm Vân thất thần trong chốc lát, mới trả lời:

- Mấy người tới hành tinh Thiên Hồng dẫn theo cả Thanh Thanh và Đặng Thư Cần. Sau đó lập tức trở về Địa Cầu.

- Hành tinh Thiên Hồng?

Lam Tranh còn chưa từng nghe qua hành tinh này.

- Chúng ta vào khắc biết.

Lâm Vân dẫn theo Lam Tranh đi vào Tinh Hà Trùy. Chỉ vào bản đồ hành tinh cho Lam Tranh . Rồi nói một vài tin tức và vị trí của Vũ Quốc. Lúc này hai người mới đi ra Tinh Hà Trùy, rồi gọi người bên ngoài vào.

- Anh rể, đây là pháp bảo phi hành gì vậy?

Mấy người Vũ Đình đi vào thì nhìn thấy Tinh Hà Trùy lơ lửng ở giữa, đều lộ vẻ ngạc nhiên.

Lâm Vân nhìn mấy người, nói:

- Vũ Đình, Mông Văn và Lam đại tỷ, mỗi người cầm một cái giới chỉ. Tiểu Điệp và Tiểu Thành đã có rồi.

- Anh rể, bọn em cũng có rồi.

Vũ Đình vội vàng lấy giới chỉ mà thành chủ thành Bành Cách đã cho.

- Đúng vậy, tôi cũng có …

Lam Tranh tiếp lời.

Lâm Vân lắc đầu nói:

- Đây là tâm ý của tôi, đều là người nhà cả, đừng nên khách sáo làm gì.

- Mông Văn, em không sao chứ?

Lâm Vân thấy Mông Văn luôn có vẻ ưu sầu, thậm chí đôi mắt đã sưng đỏ.

- Lâm đại ca, xin lỗi anh, em…

Mông Văn không biết nên giải thích với Lâm Vân như thế nào. Dù nàng không làm chuyện gì xin lỗi Lâm Vân, nhưng nàng vẫn cảm thấy day dứt.

Lâm Vân thở dài. Hắn đã không còn là sơ ca như ngày trước . Mặc dù không rõ sự biến hóa trong tình cảm nam nữ. Nhưng hắn cũng biết Mông Văn đã không còn là Mông Văn của lúc trước. Tuy không biết Mông Văn đã trải qua chuyện gì, nhưng Lâm Vân không trách nàng. Chuyện này rất khó nói ai đúng ai sai.

- Không có gì đâu. Nếu em nguyện ý, anh mãi mãi là Lâm đại ca của em. Em cứ nhận lấy giới chỉ đi.

Hiện tại Lâm Vân không muốn bàn tới chuyện này.

- Anh rể…

Vũ Đình nhận lấy giới chỉ, không biết nói gì cho phải.

Lâm Vân lại lấy ba cái nhẫn đưa cho Vũ Đình:

- Vũ Đình, cái nhẫn màu xanh nhạt khi em tới đại lục Thiên Hồng thì đưa cho Thanh tỷ, cô ấy cũng là vợ của anh, giống như chị của em vậy. Còn hai chiếc nhẫn, thì em bảo Thanh Thanh giao cho Đặng Thư Cần.

- Thanh tỷ là ai?

Vũ Đình thấy lại xuất hiện thêm một Thanh Thanh, trái tim như bị xiết chặt. Nàng cảm thấy mình phải tăng tốc đô, nếu không về sau sẽ không còn vị trí của nàng.

Lâm Vân trầm mặc một lúc rồi nói:

- Việc này thì em hỏi chị của em sẽ biết. Được rồi, hiện tại đã không còn sớm. Lam đại tỷ, chị dẫn mọi người rời đi thôi. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới. Tôi đoán chừng là do lão già của Âu Dương gia kia thúc dục bọn chúng.

- Anh rể, anh không đi cùng chúng em à?

Lúc này Vũ Đình mới kịp phản ứng, trong lòng liền cả kinh.

- Lâm đại ca…

Mông Văn cũng cho rằng mọi người cùng đi, không ngờ Lâm Vân lại muốn ở lại.

- Nếu cùng đi thì không có ai thoát. Anh ở lại đây thì còn có cơ hội. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Tịch Mịch Cốc. Vũ Đình, lúc em thấy Thanh tỷ, thì ngàn vạn lần đừng nói với cô ấy chuyện này. Cứ nói rằng anh không sao, bảo cô ấy tới Địa Cầu chờ anh. Anh sẽ rất nhanh quay trở lại.

Lâm Vân sợ Thanh Thanh sốt ruột, nên cố ý nhắc nhở Vũ Đình.

Mấy người cũng biết ở lại đây chỉ kéo chân Lâm Vân mà thôi. Đôi mắt của Vũ Đình đã ngập nước, nàng gật đầu nói:

- Em biết rồi.

Vừa gặp lại anh rể, lại phải tách ra, trong lòng Hàn Vũ Đình rất hận Tịch Mịch Cốc.

- Mọi người vào đi.

Lam Tranh hiểu rằng tình hình bây giờ rất nguy cấp. Càng ngày càng có nhiều khí tức cường đại xuất hiện. Nếu không đi ngay, thì nói không chừng tất cả đều chết ở đây.

Lâm Vân vừa bay lên không trung, lập tức có mấy khí tức cường hãn bao vây hắn. Lam Tranh cũng đang điều khiển Tinh Hà Trùy bay lên.

Trong hư không lập tức xuất hiện vô số vòng bảo hộ ngăn cản đường đi của Tinh Hà Trùy, khiến cho tốc độ bay của Tinh Hà Trùy rất chậm.

## 573. Chương 479

## 574. Chương 480

## 575. Chương 481 (1-2): Ôn Dịch

Cách thành Quang Bình gần năm mươi nghìn km là một nơi của người phàm ở. Bởi vì linh khí ở nơi này rất thiếu thốn, không thích hợp cho việc tu luyện. Cho nên, trong này ngoại trừ một số tán tu có tu vị thấp, cơ bản đều là người phàm.

Trời sắp tối, một lão già đeo một cái giỏ trúc dẫn theo một thiếu niên đang đi về. Hai người vừa mới hái thuốc ở trong núi.

Hai người là lang trung của một thị trấn nhỏ. Lão già cũng coi như là một dược sư có danh tiếng. Bởi vì thị trấn Tây Lương cách khu rừng không xa, cho nên cứ tới cuối tháng, hai thầy trò lại lên núi hái thuốc.

- Sư phụ, con ngửi thấy mùi máu tanh.

Thiêu niên bỗng nhiên dừng bước, cau mày nói.

Lão già cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh, đang muốn lên tiếng, thì người thiếu niên kêu lên:

- Sư phụ, ở đây có một người chết.

Lão già cũng kinh hãi. Ở khu vực xung quanh Tây Lương này không có dã thú cũng không có Tiên Sư, cho nên rất ít người chết ở đây. Hai người đi tới gần người thanh niên nằm trên mặt đất. Lão già ngồi xổm xuống, sờ mũi của hắn, rồi nói:

- Hắn vẫn còn sống. Nhưng thầy làm nghề y nhiều năm như vậy rồi, còn chưa thấy một người bị thương nghiêm trọng như vậy. Bị thương nặng như thế rồi mà vẫn còn sống, mạng của người này lớn thật đấy.

Người thanh nhiên nằm trên mặt đất, cả người đều là máu, cột sống đã bị đứt gãy hoàn toàn. Ở sau lưng toàn là vết thương, Vết thương lớn nhất cũng phải sâu nửa tấc.

Hai thầy trò đều là người thuần phác. Nên bọn họ vội vàng lấy thảo dược cầm máu đắp lên miệng vết thương. Lại dùng vải mang theo băng bó qua một chút.

Người này đương nhiên chính là Lâm Vân. Trong một tích tắc khi Tinh Bạo mang theo linh thạch nổ tung, hắn đã sử dụng Tinh Dời. May mà lúc đó những người vây công phát hiện ra kế hoạch của Lâm Vân, đều thu lại công kích, mới cho Lâm Vân khoảng trống để hắn thi triển Tinh Dời. Nói cách khác, nếu lúc đó hắn không rời đi, thì hắn cũng bị nổ chết như những người kia rồi.

Người thiếu niên thường xuyên đi theo sư phụ tới núi Việt Lĩnh, cho nên thân thể rất khỏe mạnh. Cõng theo Lâm Vân không phải khó khăn. Lúc hai thầy trò dẫn Lâm Vân trở về thị trấn Tây Lương, thì trời đã tối đen.

- Gia gia, Liêm ca cõng ai vậy?

Một cô gái nhỏ thấy gia gia trở về, còn cõng thêm một người, vội vàng hỏi.

- Tiểu Yên, mau đỡ giúp huynh, mệt chết mất.

Thiếu niên tên Liêm ca, vừa thở hổn hển, vừa bảo cô gái tới hỗ trợ.

- Linh Nhi tỷ tỷ, ra giúp em một lát.

Cô gái tuy nhỏ nhưng tiếng lại rất lớn. Đảo mắt một cô gái đeo tạp dề đi ra từ trong phòng. Thấy thế vội vàng đỡ Lâm Vân, đặt hắn nằm trên giường.

- Tiểu Yên, đại sư huynh Hổ Đầu của con đâu?

Lão già buông cái giỏ xuống, hỏi.

- Thị trấn Cửu Hồ đã gọi sư huynh đi tới hỗ trợ rồi. Tối này chắc huynh ấy không về được. Nghe nói chỗ bọn họ xảy ra một bệnh dịch rất kỳ quái, chết cũng rất nhiều người. Linh Nhi tỷ tỷ định đi theo, nhưng chiều nay lại bận nhiều việc quá, nên đành phải thôi.

Cô gái tên Tiểu Yên lanh mồm lanh miệng nói.

- Vậy à. Vu Liêm, con lau qua vết máu cho người này đi. Tiểu Yên cũng giúp một tay.

Lão già một bên phân phó, một bên đi tới tủ để bốc thuốc.

- Gia gia, để con bưng cơm cho gia gia ăn trước. Chị Linh và Liêm ca hỗ trợ là được rồi.

Tiểu Yên thấy cả người Lâm Vân toàn là máu, nên có chút sợ hãi, muốn trốn sang một bên.

- Cũng được.

Lão già nhìn thương thế của Lâm Vân, cũng biết cháu gái của mình thoạt nhìn lá gan rất lớn, nhưng lại rất sợ máu.

Cũng may thương thế của hắn chỉ tập trung ở sau lưng và trước ngực. Những chỗ khác không bị gì cả. Cho nên Vu Liêm và Linh Nhi xử lý rất nhanh. Nửa tiếng sau, vết thương trên người Lâm Vân đã được lau rửa sạch sẽ.

Lúc này bọn họ mới nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên người Lâm Vân, thoạt nhìn rất đáng sợ.

- Liêm sư đệ, người này là ai mà lại bị thương nặng như vậy? Mà hắn rõ ràng vẫn chưa chết, mạng của hắn thật là lớn.

Linh Nhi hỏi.

Linh Nhi là một thiếu nữ tuổi chừng hai mươi, có làn da trắng nõn. Nhưng trên mặt của cô lại có hai vệt sẹo. Nếu như không có vết sẹo này, có thể coi như là một mỹ nữ. Lúc tối thoạt nhìn thì có chút dữ tợn.

- Đệ cũng không biết. Lúc đệ và sư phụ đi hái thuốc về thì thấy hắn nằm bất tỉnh trên đường. Đây cũng là lần đầu tiên đệ nhìn thấy một người bị thương nặng như vậy còn chưa chết. Mạng của người này không chỉ là lớn, mà là rất lớn. À, đúng ròi, trấn Cửu Hồ rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?

Thiếu niên cầm chén thuốc, nhìn sư tỷ Linh Nhi rịt thuốc, liền hỏi.

Sắc mặt của Linh Nhi trở nên buồn bã:

- Nghe nói là ôn dịch gì đó. Tỷ còn chưa nói với sư phụ. Dịch sư huynh tới đó chắc không phải ngày một ngày hai mới trở về. Phải đợi cho tình hình bệnh dịch ở đó chuyển biến tốt đẹp mới được. Tỷ còn nhe nói tối mai thị trấn Tây Lương bắt đầu giới nghiêm, không cho phép người bên ngoài đi vào thị trấn.

- Vậy sau này muốn hái thuốc thì đi đâu mà hái bây giờ?

Vị Liêm sư đệ còn chưa thấy được sự nghiêm trọng của bệnh dịch, chỉ lo lắng việc hái thuốc tháng sau.

Linh Nhi thở dài một tiếng. Sư đệ của mình tuy cao to lực lưỡng, nhưng kinh nghiệm còn thiếu. Lúc này rồi còn quan tâm tới việc hái thuốc.

- Liêm sư đệ, đệ ở đây chiếu cố người này nhé, tỷ đi nói chuyện với sư phụ đây.

Linh Nhi nói xong liền đi ra ngoài.

Một tiếng sau, lão già mang theo vẻ mặt ngưng trọng, gọi ba người tập trung lại, nói:

- Việc xảy ra ở thị trấn Cửu Hồ không phải là việc nhỏ. Hiện tại chúng ta chỉ có thể cầu nguyện bệnh dịch không nghiêm trọng. Một khi bệnh dịch lan tới thị trấn Tây Lương của chúng ta, thì chúng ta cũng không có cách nào xử lý. Từ ngày mai chúng ta sẽ phun thuốc trừ độc lên đồ vật. Đồng thời rắc vôi xung quanh nhà.

- Còn có, nếu người bệnh tới thì phải cách ly. Cũng đừng rời khỏi thị trấn này. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Một khi bệnh dịch lan tới đây, thì đó là một tai họa lớn.

Thiếu niên vốn dửng dưng với chuyện này, bây giờ nghe sư phụ nói nghiêm trọng như vậy, thì bắt đầu lo lắng cho đại sư huynh.

- Sư phụ, liệu sư huynh có xảy ra chuyện gì không?

Vu Liêm đầy lo lắng hỏi.

Lão già trầm tư nửa ngày, mới thở dài nói:

- Lần này sư huynh của con đã làm đúng. Dù nó có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, nó vẫn là đệ tử giỏi của thầy. À, người trẻ tuổi kia ra sao rồi?

Vu Liêm trả lời:

- Không thấy chuyển biến tốt đẹp, cũng không thấy chuyên biến xấu. Người đó vẫn chìm trong hôn mê, chưa có tỉnh. Tuy nhiên, mạng người đó lớn thật.

Lão già gật đầu, lại nói:

- Con và Linh Nhi thay phiên nhau chăm sóc cho hắn. Tí nữa thầy tới chỗ Lí trưởng hỏi xem.

…

Năm ngày sau.

Vu Liêm nhìn Lâm Vân vẫn hôn mê bất tỉnh, lắc đầu nói với Linh Nhi:

- Sư tỷ, người này đã không ăn không uống mấy ngày rồi. Vaayj mà cơ thể của hắn vẫn không thay đổi gì cả, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Thật là quái tai.

Linh Nhi hơi nhíu lông mày. Mấy ngày nay, cô ta đều bón thức ăn cho hắn. Nhưng cứ cho vào miệng, hắn lại nhả ra. Thậm chí thương thế của hắn không như lời Vu Liêm nói, có chuyển biến tốt một chút. Linh Nhi nhìn thấy rõ, hai vết thương sau lưng hắn rõ ràng đã tốt hơn so với mấy ngày trước rất nhiều.

- Chị Linh, Liêm ca, gia gia gọi hai người tới.

Tiểu Yên giống như con chim nhỏ, lăng xăng chạy tới.

Linh Nhi và Vu Liêm rời đi, còn Tiểu Yên ở lại căn phòng, nhìn Lâm Vân nằm trên giường. Trong lòng cô ta cũng rất kỳ quái. Đã vài ngày rồi mà người này vẫn chưa tỉnh, cũng không có chết, thật đúng là quái nhân. Hơn nữa sắc mặt của hắn hình như đã tốt hơn trước rất nhiều.

- Sư phụ, người tìm chúng con à?

Linh Nhi vừa tới liền hỏi.

- Ài, tình hình càng ngày càng nghiêm trọng. Thầy đã thương thảo với Lí trưởng rất nhiều biện pháp phòng ngừa, nhưng bệnh dịch vẫn lan tới thị trấn Tây Lương của chúng ta. Còn tình hình cụ thể bệnh dịch thì vẫn chưa biết. Nhưng bệnh dịch này môt khi phát tác, không biết phải chết bao nhiêu người.

- Thị trấn Cửu Hồ đã chết vài nghìn người rồi. Thị trấn Tây Lương cũng đã chết mấy trăm người. Một khi bị nhiễm bệnh, chỉ ba ngày thôi, người đó sẽ chết một cách lặng lẽ. Hơn nữa cả thân thể và máu đều sẽ tiêu tán rất nhanh.

- Bởi vì cả hai thị trấn đều đã xảy ra bệnh dịch, cho nên việc phong tỏa cũng đã giải trừ. Ài…

Lão già nói tới đây, bất đắc dĩ thở dài.

- Sư phụ, có nghiêm trọng như vậy không?

Vu Liêm hỏi.

- Không phải nghiêm trọng nữa rồi, mà là rất nghiêm trọng. Một căn bệnh lây lan như vậy, lại không có thuốc giải. Nếu như bệnh dịch này không được giải quyết, con có biết hậu quả như thế nào không? Toàn bộ người trong thị trấn sẽ biến mất. Thầy đã từng nghe nói có một quốc gia bởi vì không khống chế được dịch bệch, đã biến mất hoàn toàn. Nói chi là một thôn trấn nhỏ như chỗ chúng ta.

Lão già lắc đầu, ảm đạm nói.

- Sư phụ, chẳng lẽ không còn biện pháp nào?

Linh Nhi thấy sư phụ thúc thủ vô sách, trong lòng cũng rất khổ sở.

Lão già lắc đầu:

- Nghe nói ở thị trấn Cửu Hồ có hai dược sư cấp quốc gia, nhưng bọn họ cũng bó tay chịu chết, một người đã qua đời từ hôm qua rồi. Căn bệnh này không giống với những ôn dịch lúc trước. Ôn dịch còn có biện pháp ngăn cản, nhưng cái này, ngay cả một biện pháp cũng không có. Hiện tại hai thị trấn Cửu Hồ và Tây Lương đã bị ngăn cấm xâm nhập. Có thể nói, chúng ta đã bị bỏ rơi.

Mấy người còn đang nói chuyện, thì có một người trung niên vội vàng chạy tới, khóc lóc kêu lên:

- Liễu dược sư, van cầu ngài cứu con của tôi. Nó sắp không qua được rồi, van cầu ngài.

Lão già lắc đầu. Ông ta biết dù có đi cũng vô dụng. Nhưng ông ta vẫn dặn dò hai đệ tử, rồi mệt mỏi vác hòm thuốc đi theo người trung niên.

Một lúc sau, lão già trở về với đôi mắt trống rỗng. Thấy hai đệ tử vẫn chờ mình trở về, thì phất phất tay, nói rằng mình cần nghỉ ngơi. Ông ta cảm thấy hình như mình cũng đã bị nhiễm bệnh. Cả người cảm thấy vô lực. Mặc dù biết không nên trở về, nhưng ông ta cũng hiểu rằng, hiện tại cả thị trấn Tây Lương đều nhiễm bệnh dịch. Cho dù ông ta không trở lại, căn bệnh sớm muộn gì cũng ập tới nhà ông ta mà thoi.

- Sư phụ bị sao vậy nhỉ?

Vu Liêm thấy thần sắc của sư phụ có chút không đúng.

Linh Nhi không trả lời, ánh mắt đầy vẻ ảm đạm. Cô ta đã nhìn ra sư phụ có khả năng đã bị nhiễm bệnh. Nhưng cô ta lại không có cách nào để giải quyết cả. Nghe nói người bị bệnh chỉ cố được một hai ngày. Có lẽ ngày mai sư phụ sẽ rời đi bọn họ vĩnh viễn.

- Sư tỷ, sư tỷ…

Lúc này, Tiểu Yên hấp tấp chạy tới, vẻ mặt đầy hưng phấn.

Thấy Tiểu Yên hưng phấn như vậy, Linh Nhi càng thở dài. Đúng là tuổi trẻ vô ưu vô lự. Mặc dù không còn tâm tình để vui đùa, nhưng cũng không muốn sư muội mất hứng. Đành để sư muội kéo tay lôi tới phòng Lâm Vân.

- Chuyện gì vậy Tiểu Yên?

Linh Nhi bị Tiểu Yên kéo tới căn phòng người trẻ tuổi, hơi kỳ quái hỏi.

- Chị Linh, chị xem.

Linh Nhi nhìn sau lưng của người trẻ tuổi, không khỏi cả kinh.

Vết thương chồng chất sau lưng, rõ ràng có thể dùng mắt thường nhìn thấy đang khép lại. Rất nhiều vết sẹo đã biến mất không thấy đâu nữa. Thậm chí cả vết thương sâu nhất cũng đang có dấu hiệu bình phục. Những chỗ da tróc thịt bong sau lưng của hắn đã dầ dần biến mất. Bất chợt còn nghe thấy tiếng lách cách của xương cốt khép lại.

- Điều này, điều này…

Linh Nhi ngây dại. Từ bé đến giờ, cô ta chưa từng thấy qua một chuyện như vậy, thật là quỷ dị.

- Sư tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?

Vu Liêm cũng vội vàng chạy tới. Đảo mắt liền giống như Linh Nhi, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Vân đang khôi phục. Mấy ngày hôm trước, còn chưa thấy thương thế của hắn khởi sắc. Vậy mà chỉ một lát thôi mà khôi phục nhanh như vậy.

Ba người thẫn thờ nhìn miệng vết thương của Lâm Vân khép lại, sau nửa ngày vẫn không có ai lên tiếng.

- Sư tỷ, thương thế của hắn đã dần khỏi, vì sao hắn vẫn còn hôn mê bất tỉnh?

Vu Liêm kỳ quái nói.

Linh Nhi lắc đầu:

- Tỷ cũng không biết. Ngày mai chúng ta thử hỏi sư phụ xem.

Nói tới đây, cô ta lại âm thầm thở dài. Người này được sư phụ cứu về, hắn đã không dần khỏi lại, mà sư phụ thì không biết liệu có sống qua ngày mai không.

- Để em đi gọi gia gia tới xem.

Tiểu Yên hấp tấp muốn chạy ra ngoài.

Linh Nhi vội vàng nắm tay của Tiểu Yên lại:

- Tiểu Yên, sư phụ đang mệt, em đừng quấy rầy sư phụ nghỉ ngơi. Ngày mai hỏi cũng không sao.

- Vâng.

Tiểu Yên rất muốn gia gia tới đây xem tốc độ khôi phục của vị ca ca này. Nhưng Linh Nhi đã nói như vậy, cô ta cũng đành thôi.

Liễu dược sư vốn tên là Liễu Phúc. Từ bảy tuổi, ông ta đã theo sư phụ học nghề y. Cho tới hôm nay đã là sáu mươi năm rồi. Có vô số người của thị trấn Tây Lương được ông ta cứu chữa. Vì tôn kính mà mọi người đều gọi ông là Liễu dược sư. Chỉ là ông ta không ngờ, có một ngày, một dược sư như ông ta cũng chết vì ôn dịch.

Nếu như ông ta tìm được, dù chỉ một biện pháp giải quyết được ôn dịch, ông ta chết cũng yên lòng. Nhưng hiện tay, ngay cả nửa cái biện pháp cũng không có. Ông ta cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Ông ta chỉ biết căn bệnh này mà không trừ, thì ngày nào cũng có người chết.

Hiện tại, coi như ông ta đã được giải thoát. Nhìn người bệnh chết trước mặt mình, mà lại thúc thủ vô sách, trái tim của ông ta như muốn nhỏ máu vậy.

Ông ta đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn khung cảnh của thị trấn mà mình đã sống mấy chục năm qua. Bỗng nhiên, một cảm giác thoải mai bao phủ khắp người. Cảm giác mệt mỏi trong cơ thể của ông ta đã hoàn toàn biến mất. Tinh thần trở nên minh mẫn.

Chuyện gì vậy? Trong lòng Liễu dược sư cả kinh. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu sao? Không đúng, mình rõ ràng cảm thấy cơ thể rất khỏe mạnh, thậm chí còn có tinh thần hơn lúc vừa ngủ dậy buổi sáng. Trong cơ thể không còn bất kỳ sự khó chịu nào. Điều này sao có thể là hồi quang phản chiếu được?

Liễu dược sư chính đang muốn mở cửa đi ra ngoài xem, thì vang lên tiếng đập cửa. Liễu dược sư vội vàng mở cửa, đại đồ đệ củ ông, Hổ Đầu lảo đảo đi vào.

- Hổ Đầu, con không sao chứ? Không phải con đang ở thị trấn Cửu Hồ sao?

Liễu dược sư vội vàng vịn lấy đệ tử của mình.

## 576. Chương 482: Bảo Địa?

- Sư phụ, Sư huynh trở về rồi à?

Vu Liêm nghe thấy tiếng của sư phụ, vội vàng chạy ra.

- Liêm sư đệ, mau tránh đi, huynh có việc muốn nói với sư phụ.

Hổ Đầu thấy mấy người sư đệ, sư muội chạy ra, vội vàng bảo bọn họ quay vào.

Liễu dược sư biết đệ tử của mình sợ mọi người bị nhiễm bệnh, thì lắc đầu nói:

- Các con cứ đi ra đi. Sớm muộn gì nơi đây cũng bị nhiễm bệnh thôi. Ài…

- Con xin lỗi sư phụ. Con chỉ muốn trở lại đây thăm sư phụ một lát, rồi cầm linh bài của cha mẹ con rời đi. Con muốn ở cùng cha mẹ trước khi…

Dịch Hổ ảm đạm cúi đầu.

- Đừng nghĩ nhiều, vào nhà hẵng nói. Mọi người cũng đi vào đi.

Liễu dược sư nhìn vài đệ tử của mình, cũng rất thương cảm nói.

- Hổ Đầu, tình hình bên kia thế nào rồi?

Mọi người an vị chỗ ngồi, Liễu dược sư mới hỏi Hổ Đầu.

Hổ Đầu kể lại chuyện bên thị trấn Cửu Hồ. Thì ra thị trấn Cửu Hồ xảy ra ôn dịch từ một tuần trước. Lúc Hổ Đầu tới đây, thì ôn dịch mới chỉ bùng phát hai ngày. Người bên đấy muốn mời Liễu dược sư tới hỗ trợ, nhưng bất đắc dĩ Liễu dược sư đi hái thuốc vẫn chưa về. Mà Hổ Đầu thì nghĩ, mình tuổi trẻ lực tráng, sự miễn dịch mạnh hơn sư phụ một ít, nên chủ động yêu cầu đi tới hỗ trợ.

Kết quả là không ngờ Hổ Đầu vừa tới thị trấn Cửu Hồ, thì ôn dịch ở đây đã không thể kiểm soát nổi. Ngày nào cũng có hàng nghìn người chết. Hơn nữa còn không có biện pháp nào ngăn chặn. Hổ Đầu tới cũng không giúp được gì, mà còn bị nhiễm bệnh vào người.

Đến bây giờ thì ôn dịch đã lan sang cả thị trấn Tây Lương. Lệnh phong tỏa đã bỏ, mà Hổ Đầu thì không muốn chết một mình ở bên ngoài. Nên quay trở về để lấy linh bài của cha mẹ. Trước khi chết cũng muốn gặp lại sư phụ một lần.

Hiện tại khắp nơi là người chờ chết, cho nên Hổ Đầu quay trở về cũng không có ai để ý.

Nghe Hổ Đầu nói vậy, Liễu dược sư thổn thức không thôi. Không ngờ một cái ôn dịch đã diệt gần hết người trong một thị trấn, xu thế vẫn còn tiếp tục. Mà bọn họ là dược sư, cũng chỉ biết đợi tử thần lấy mạng.

- Ủa…

Hổ Đầu bỗng ngạc nhiên kêu lên một tiếng.

- Sao vậy?

Liễu dược sư thấy vẻ mặt kinh hỉ của Hổ Đầu, vội vàng hỏi.

- Sư phụ, hình như bệnh của con đã khỏi rồi. Thân thể bắt đầu có khí lực, cảm giác mệt mỏi đã hoàn toàn biến mất. Thật là kỳ quái? Con sẽ không phải chết, con đã khỏi bệnh rồi…

Hổ Đầu nói xong liền khóc lên.

Hổ Đầu hiểu rất rõ triệu chứng của căn bệnh này. Lúc đầu cơ thể sẽ cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, sinh lực dần cạn kiệt. Cuối cùng là té xỉu và chết đi. Sau đó cơ thể bắt đầu khô quắt lại. Cậu ta đã thấy rất nhiều người bệnh chết như vậy. Cho nên khi cậu ta thấy cả người mệt mỏi, thì biết mình đã nhiễm bệnh. Nhưng thật không ngờ, vô duyên vô cớ bệnh lại khỏi. Thật sự khiến cậu ta kinh hỉ như muốn điên.

- Có thật không? Liệu có phải con cảm giác sai lầm, con vốn không bị bệnh?

Liễu dược sư cũng kinh hỉ kêu lên.

- Con chắc chắn mà. Con nhiễm bệnh hay không sao con lại không biết chứ. Con ở thị trấn Cửu Hồ bảy tám ngày, con biết rất rõ triệu chứng của người bệnh.

Hổ Đầu kiên định nói.

Liễu dược sư nhíu mày, chuyện gì xảy ra vậy nhĩ? Bỗng nhiên ông ta nhớ tới tình trạng của mình. Ông ta cũng bị nhiễm bệnh, nhưng kết quả thì đã khỏi. Lẽ nào nơi này là một bảo địa, có thể ngăn cản mọi chứng bệnh?

Bình thường Liễu dược sư không tin những chuyện như vậy. Nhưng nó chứng thực trên người hai thầy trò, thì không thể không tin được.

- Sư phụ, con cho rằng việc sư huynh khỏi bệnh chắc là đúng. Bởi vì con có một việc còn chưa kịp bẩm báo cho sư phụ. Đó là người trẻ tuổi mà chúng ta cứu về đang dần dần hồi phục. Mà tốc độ hồi phục rất nhanh, mắt thường cũng có thể trông thấy được. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại.

Linh Nhi bỗng lên tiếng.

- Có chuyện như vậy à? Thật là tà môn. Đi, chúng ta tới xem hắn thế nào.

Liễu dược sư nói xong, liền đi theo mấy đệ tử tới phòng của Lâm Vân.

Lâm Vân vẫn ngủ say như vậy. Nhưng thương thế của hắn đúng như lời của Linh Nhi nói, khôi phục cực nhanh.

Liễu dược sư nhíu mày nói:

- Lẽ nào nhà này lại xuất hiện bảo vật gì đó?

- Sư phụ, liệu có phải do người này không? Thương thế của hắn khôi phục nhanh như vậy, có khả năng những người ở bên cạnh hắn sẽ không bị lây bệnh dịch. Thậm chí là căn bệnh rất nhanh được giải trừ?

Linh Nhi thấy sư phụ cũng không nói ra được nguyên nhân, liền thử đưa ra lời suy đoán của mình.

- Khả năng này có thể xảy ra…

Liễu dược sư trầm tư một lát mới gật đầu nói.

- Sư phụ, nếu như vậy, chúng ta gọi hết người bệnh tới đây, không phải bọn họ đều khỏi sao?

Vu Liêm nhanh miệng nói.

Liễu dược sư lại trầm mặc, sau nửa ngày mới lên tiếng:

- Như vậy cũng được, nhưng lại sợ làm hại người này. Ài…

Linh Nhi im lặng không nói. Cô ta hiểu ý của sư phụ. Nếu người kia quả thật có năng lực chữa khỏi bệnh tật, thì sẽ có rất nhiều người muốn mang hắn đi. Thậm chí vì tranh dành mà chém giết cũng không chừng.

Vu Liêm và Hổ Đầu cái hiểu cái không, nhưng bọn họ không hề hoài nghi với lời của sư phụ.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Vu Liêm nói.

Liễu dược sư vui mừng nhìn những đệ tử của mình. Ông ta rất hài lòng với tính cách lương thiện của bọn chúng.

- Để thầy thử dẫn cháu nội của Lão Mao Tử ở nhà bên sang đây, xem có thể khỏi bệnh không.

Liễu dược sư đi ra khỏi cửa, nhưng trong lòng lại ngũ vị tạp trần. Ông ta không biết mình phải làm thế nào, nên cứu một người hay cứu toàn bộ người trong thị trấn.

Chọn bên nào ông ta cũng cảm thấy bất an.

- Liễu dược sư, sao ông lại tới đây?

Liễu dược sư thấy Lão Mao Tử đầy vẻ cao hứng, không còn bi thương như mấy tiếng trước.

- Có chuyện vui gì à, Lão Mao Tử?

Liễu dược sư âm thầm tự nhủ, cháu nội của Lão Mao Tử này sắp chết rồi, sao lão đấy còn hớn hở được như vậy nhỉ?

- Ha ha, vừa kịp lúc, ông xem hộ tôi đứa cháu một chút. Cháu của tôi vô duyên vô cớ khỏi bệnh. Chắc là được ông trời phù hộ.

Lão Mao Tử kích động đến mức nói năng lộn xộn.

Liễu dược sư càng khó hiểu. Chẳng lẽ không chỉ nhà ông ta là nơi bảo địa, mà nhà của Lão Mao Tử cũng như vậy?

Liễu dược sư mang theo đầy bụng nghi vấn trở về nhà. Cuối cùng quyết định đợi hai ba ngày nữa rồi nói sau. Có lẽ suy nghĩ ông ta là sai lầm, nói không chừng bệnh dịch đã chuyển biến tốt.

Ba ngày sau, không ngừng có người khỏi bệnh. Khiến Liễu dược sư dần dần hiểu ra. Khu vực khỏi bệnh bắt đầu từ xung quanh nhà ông ta rồi chậm rãi khuếch tán ra ngoài. Phạm vi càng lúc càng rộng. Lúc đầu là nhà hàng xóm, rồi hàng xóm của hàng xóm, cứ thế lan ra ngoài.

Từ gần tới xa, không có chỗ nào là bỏ sót.

Quả nhiên, việc mọi người khỏi bệnh có liên quan tới người trẻ tuổi kia. Liễu dược sư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ông ta cũng không dám tiết lộ chuyện này ra ngoài. Cứ theo tình hình này, chắc thị trấn Cửu Hồ cũng được chữa trị.

Thấy dịch bệnh trong trấn dần dần được khống chế, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng Lí trưởng cũng yên lòng. Nửa tháng sau, người bệnh ở thị trấn Cửu Hồ đã dần dần khỏe mạnh. Nhưng nơi này đã chết rất nhiều người, dân số chỉ còn một phần nhỏ

## 577. Chương 483 (1,2): Ngũ Tinh Đại Thành

Liễu dược sư nhìn người trẻ tuổi vẫn ngủ say trên giường. Trong lòng không khỏi thầm than, người trẻ tuổi kia chỉ ngủ thôi cũng đã cứu được nhiều người như vậy. Hắn chắc chắn không phải là người bình thường.

Người này đã ngủ được gần một tháng, nhưng thân thể vẫn vậy, thậm chí làn da không dính một hạt bụi nào. Linh khí trên người hắn không ngừng vờn quanh. Lúc ban đêm có thể nhìn thấy ánh sáng lượn lờ trên người hắn.

Biết được người tuổi trẻ mà mình cứu về không phải là người phàm, Liễu dược sư càng dặn dò các đệ tử phải cẩn thận chiếu cố hắn.

Nhưng một tháng sau, Liễu dược sư và các đệ tử lại phát hiện, bọn họ không có cách nào đi tới gần hắn. Toàn thân của người trẻ tuổi bị ánh sáng bao bọc lại như con tằm vậy. Một khi tới gần sẽ bị bắn ra ngoài.

Giờ đây Liễu dược sư càng thêm tin tưởng với phán đoán của mình. Người trẻ tuổi này rất có thể là một vị Tiên Sư có bản lĩnh lớn. Ông ta liền vội vàng dặn dò đệ tử và Tiểu Yên không được phép tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai. Sau đó thì ông ta khóa cửa phòng lại, không cho phép kẻ nào đi vào.

Các đệ tử của Liễu dược sư cũng hiểu Lâm Vân không tầm thường. Cho nên bọn họ đều nghe lời của sư phụ, không một ai chủ động đi tới gần căn phòng của Lâm Vân.

….

Trong một dãy núi cách thị trấn Tây Lương một nghìn dặm, một người trẻ tuổi có làn da trắng nõn bỗng nhiên mở mắt, nhíu mày, lẩm bẩm nói:

- Chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Vì sau khí tức từ máu và thịt của người phàm càng ngày càng nhạt? Chẳng lẽ công pháp của mình xảy ra vấn đề? Điều này không có khả năng.

Tên này liền phóng thần trí ra ngoài, còn chưa tới phạm vị một trăm km, sắc mắt của y bỗng thay đổi. Thiếu chút nữa là phun ra máu tươi. Vô số linh khí tuôn ra từ thị trấn Tây Lương, kèm theo đó là khí tức cực kỳ cường hãn. Khí tức này tuyệt đối là từ tu sĩ Hợp Thể điên phong, thậm chí đã là tu sĩ Đại Thừa phóng tới. Từ khi nào một nơi của người phàm lại xuất hiện cường giả như vậy? Còn tới đó để tu luyện nữa chứ?

Sở dĩ y chọn nơi này làm nơi luyện công, bởi vì công pháp của y cực kỳ ác độc. Cần phải hấp thu máu của người phàm. Cho dù tính mạng của người phàm không là gì với tu sĩ. Nhưng luôn có những tu sĩ yêu mến biến mình trở thành Bồ Tát, cứu khổ cứu nạn, không ngừng quấy nhiễu y. Chỉ là không ngờ, đã tới một nơi vắng vẻ như vậy rồi, vẫn còn tốn tại cường giả.

Không tốt, nếu người này biết sự hiện hữu của mình, thì mình sẽ chết không chỗ chôn. Nghĩ tới đây, tu sĩ mặt trắng liền vội vàng lấy phi kiếm, dùng tốc độ cực nhanh rời đi. Ngay cả động phủ cũng không kịp thu lại.

….

Ôn dịch qua đi, thị trấn Tây Lương lại quay trở lại với cuộc sống yên tĩnh lúc trước.

Chỉ chớp mắt đã qua năm năm. Lúc trước Tiểu yên mới chỉ chín tuổi, giờ cô bé đã mười bốn tuổi rồi. Dược đường của Liễu dược sư càng ngày càng nổi danh. Bất kể ngươi bị bệnh gì, chỉ cần tới Dược đường của Liễu dược sư trị bệnh, thì trên cơ bản đều khỏi hẳn.

Thậm chí chỉ cần uống một bát thuốc là đã khỏi. Nhưng mấy năm gần đây, Liễu dược sư cũng lập một quy củ. Người bệnh muốn trị bệnh phải đích thân tới Dược đường để trị, ông ta sẽ không đến nhà người đó thăm bệnh.

Chỉ có Linh Nhi là hiểu vì sao sư phụ của mình phải lập ra quy định đó. Dược đường nổi danh như vây, nhờ phần lớn là người trẻ tuổi đang ngủ say trong phòng kia. Trong lòng cô ta càng thêm kính sợ với người trẻ tuổi đó.

Chỉ là hắn đã ngủ năm năm rồi vẫn chưa tỉnh. Chẳng lẽ hắn thực sự là thần tiên? Linh Nhi đã từng nghe nói qua về các Tiên Sư. Cô ta biết Tiên Sư là những người như thế nào. Cha mẹ của cô ta chính là những Tiên Sư, nhưng đã bị người khác giết. Chuyện này cô ta còn chưa từng nói cho sư phụ. Nhưng Linh Nhi biết cha mẹ của mình không có bản lĩnh như người trẻ tuổi kia, ngủ mà cũng có thể khiến người khác khỏi bệnh.

Người bệnh ở thị trấn Tây Lương càng ngày càng ít. Bệnh nhân tới Dược đường phần lớn là người ở thị trấn bên cạnh hoặc là người ở trong thành trì lớn.

Rốt cuộc có một ngày, ngay cả một ít tu sĩ cũng biết danh tiếng của Liễu dược sư. Bọn họ cũng tới đây xem bệnh, nhưng chủ yếu là những tu sĩ cấp thấp mà thôi.

….

Lâm Vân đang đắm chìm trong một trạng thái rất kỳ diệu. Hắn cảm thấy bốn ngôi sao màu bạc trong Tử Phủ chậm rãi xoay tròn. Sau đó thì không ngừng hấp thu linh khí xung quanh. Không ngừng chữa trị kinh mạch và lục phủ ngũ tạng bị hủy hoại.

Cuối cùng thì bốn ngôi sao bắt đầu ngưng luyện thân thể. Hắn tùy thời có thể tỉnh lại, nhưng hắn không muốn tỉnh. Cơ hội như vậy thật sự khó mà có được. Đây là lần đàu tiên hắn cảm ngộ việc ngưng luyện thân thể. Hắn sợ một khi tỉnh lại, cảm ngộ đó sẽ hoàn toàn biến mất.

Lâm Vân hiểu rằng, có cảm ngộ như vậy là do hắn bị thương quá nghiêm trọng. Chỉ có thể nhờ Kim Tinh tự động khôi phục thương thế. Cho nên hắn một mực rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa cảm ngộ.

Không ngờ một lần ngưng luyện thân thể lại lâu như vậy. Khi hắn tỉnh lại, thì hình như đã qua rất nhiều năm. Thậm chí không ngắn hơn lúc hắn ở trong tuyệt cảnh Tinh Diễm ở Khôn Truân Giới. Lẽ nào đã trôi qua vài năm rồi?

Lâm Vân ngồi dậy. Cho dù tu vị của hắn không tăng lên, nhưng hắn tin tưởng, nếu hiện tại lại đối mặt với sự vây công như lần trước, hắn chắc chắn sẽ không bị thương nặng như vậy.

Cảm thụ sinh lực tràn trề, Lâm Vân biết lần này là may mắn. Chính xác hơn, đây là kết quả tất nhiên do công pháp mà hắn sáng tạo sinh ra. Dù rất muốn thét lên vài tiếng, nhưng lại sợ quấy nhiễu người nhà của Liễu dược sư.

Lâm Vân mỉm cười lấy một viên đan dược bên trong giới chỉ. Đây là Tạo Hóa Đan mà hắn lấy được ở rừng rậm Amazon. Hiện tại tu vi của hắn đã là bốn sau màu bạc điên phong. Hơn nữa thân thể đã được cải tạo cực kỳ cường hãn. Còn lĩnh ngộ ra một công pháp rèn luyện thân thể. Cho nên lúc này là lúc thích hợp để thử hiệu quả của Tạo Hóa Đan.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay lên. Một triệu linh thạch Thượng Phẩm phóng ra ngoài, tạo thành một trận pháp Tụ Linh. Sau đó hắn nuốt viên đạn dược xuống.

Dược tính mãnh liệt xông lên đầu, Lâm Vân tập trung bảo vệ tinh thần. hắn không ngừng luyện hóa dược tính. Đồng thời cảm ngộ ý niệm trong viên đan dược. Ngũ Tinh Quyết lần nữa được vận chuyển.

Một tia thiên đạo được Lâm Vân bắt được. Lâm Vân hiểu rằng Tạo Hóa Đan mà hắn uống tuyệt đối không phải thứ mà thế giới Tu Chân có được. Đan dược này chỉ có thể ở trong Tiên Giới. Bằng không sẽ không khiến cho hắn có cảm giác như vậy.

Tạo Hóa Đan không đơn thuần là cung cấp linh lực, mà nó còn có một tia ý cảnh trong đó. Lâm Vân đắm chím trong ý cảnh, viên Kim Tinh thứ năm chậm rãi hình thành. Nhưng Lâm Vân không đình chỉ việc lĩnh ngộ.

Hắn không có ý rập khuôn ý cảnh của Tạo Hóa Đan. Hắn chỉ muốn dựa vào đó để hoàn thiện đạo của mình mà thôi.

Chương 483 (2): Ngũ Tinh đại thành

Công pháp Ngũ Tinh trải qua sự cảm ngộ từ Tạo Hóa Đan lại xảy ra biến dị. Không còn từ ngôi sao màu xanh thành màu bạc nữa, mà trực tiếp hình thành ngôi sao màu bạc.

Một năm, hai năm…Đảo mắt lại qua năm năm.

Lâm Vân bỗng nhiên mở mắt đứng vọt dậy. Một triệu linh thạch xung quanh hắn đã thành bụi phấn. Năm viên Kim Tinh thì bay xung quanh Tử Phù.

Đây chính thức là Ngũ Tinh Quyết sao? Rõ ràng tu luyện nhanh như vậy. Lâm Vân rất hoài nghi tốc độ tu luyện đó là do có liên quan với Tạo Hóa Đan. Lần đầu tiên uống Tạo Hóa Đan, tu vị tăng chóng mặt, suýt nữa thì mất mạng. Lần này uống thì chỉ cảm thấy kinh mạch hơi bị ảnh hưởng mà thôi.

Lâm Vân có thể khẳng định, chỉ cần hắn vung tay một cái, cả một tòa thành cũng bị hủy diệt trong nháy mắt. Đại Thừa Kỳ sao? Lâm Vân cười lạnh. Trước khi rời đi, nên cảm ơn vị Liễu dược sư đã cho hắn ở đây. Ông ta còn tạo điều kiện cho hắn thời gian mười năm, yên tĩnh tu luyện.

Lâm Vân không biết Tịch Mịch Cốc có đi tìm mình hay không. Nhưng cho dù Tịch Mịch Cốc có nghĩ nát óc, cũng không nghĩ tới hắn lại tu luyện ở một nơi của người phàm mười năm.

Chỉ là không biết hiện tại mấy người Thanh Thanh và Vũ Tích ra sao rồi. Lâm Vân chỉ cảm thấy nhớ nhà da diết. Nhưng trước khi trở về, hắn muốn đòi nợ Âu Dương Sơn Trang và Tịch Mịch Cốc.

Lúc trước hắn không đắc tội Tịch Mịch Cốc điều gì, nhưng người của Tịch Mịch Cốc lại trăm phương nghìn kết muốn giết hắn. Lần này rời khỏi Hạt Nguyên Tinh, có lẽ sẽ không quay lại. Hơn nữa nếu không diệt cả Tịch Mịch Cốc, hắn không yên lòng mà trở về Địa Cầu.

Mà thế giới hỗn độn còn có một vật ở Giản gia. Diệt Tịch Mịch Cốc trước, rồi tới Giản gia một chuyến.

Lâm Vân vung tay một cái, tro bụi xung quanh đều biến mất. Đồng thời hắn lấy ra một bộ quần áo mặc vào, đi ra khỏi phòng.

….

Cô bé Tiểu Yên giờ đây đã kết hôn với Vu Liêm, thành đôi thành lứa. Hổ Đâu cũng đã kết hôn từ lâu. Chỉ có Linh Nhi là không muốn lấy chồng xa, cho nên vẫn ở Dược đường khám bệnh. Còn Liễu dược sư thì đã già, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn.

Tuy Dược đường càng ngày càng mở rộng, học trò cũng ngày càng nhiều, nhưng căn phòng của Lâm Vân vẫn là cấm địa. Không một học trò nào được tới gần.

Hiện tại Liễu Tiểu Yên cũng đã có hai người đệ tử. Hôm nay cô ta vừa tới nhà kho lấy thuốc, lúc ngẩng đầu thì nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng trước mắt. Cô ta liền sững sờ, sao lại có người lạ đi vào nhà kho nhỉ?

Nhưng ngay lập tức, cô ta liền mở to mắt, kêu lên một tiếng:

- Anh, anh chính là người nằm trong căn phòng kia?

Lâm Vân mỉm cười gật đầu. Lúc trước hắn hôn mê, nhưng ý thức vẫn còn, mọi chuyện trong nhà này hắn đều nắm rõ.

- Cô bé lúc trước đã trưởng thành rồi. Cảm ơn mọi người đã cho tôi ở đây. Hiện tại tôi muốn gặp gia gia của cô.

Tiếng kêu của Liễu Tiểu Yến đã kinh động tới Liễu dược sư. Ông ta liền vội vàng dẫn theo Linh Nhi đi tới kho thuốc.

Vừa đối mặt, Liễu dược sư và Linh Nhi lập tức nhận ra Lâm Vân.

Bọn họ cũng như Liễu Yên Nhi vậy, trợn mắt há mồm nhìn Lâm Vân. Trong lúc nhất thời, không biết nói gì cho phải.

Lâm Vân đi tới trước mặt của Liễu dược sư, cúi người chắp tay nói:

- Tôi tên là Lâm Vân, đa tạ tiền bối đã cứu giúp tôi nhiều năm như vậy. Lâm Vân tôi cảm kích vô cùng.

Lúc này Liễu dược sư mới phản ứng, vội vàng vịn Lâm Vân lên:

- Tôi không dám nhận. Ngài là Tiên Sư, sao có thể hành lễ với người phàm chúng tôi.

- Sư phụ…

Vu Liêm nghe thấy tiếng ồn ào, cũng vội vàng chạy tới. Nơi này là nội đường, ngoại trừ Liễu dược sư và vài vị đệ tử ra, những người khác không được vào. Cậu ta nhìn thấy Lâm Vân cũng là sững sờ. Nhưng cậu ta lập tức nhận ra người đó chính là người trẻ tuổi mà cậu ta đã cõng về năm đó.

- Vị đại ca này, anh đã tỉnh rồi à?

Vu Liêm thẫn thờ hỏi.

Lâm Vân gật đầu:

- Đa tạ tiểu huynh đệ đã chiếu cố tôi năm đó.

- Chúng ta đi vào rồi nói sau. Tiểu Yên, mau chuẩn bị thức ăn.

Liễu dược sư kích động nói.

Lâm Vân khoát tay:

- Không cần chuẩn bị cơm nước đâu, tôi chỉ nói vài lời là đi luôn thôi.

Liễu dược sư cùng vài đệ tử dẫn theo Lâm Vân tới đại sảnh, Liễu dược sư lập tức nói:

- Tiên Sư có gì phân phó cứ việc nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ cố hết sức.

Lâm Vân lắc đầu nói:

- Tôi đã làm phiền tiền bối nhiều năm như vậy rồi, mà tôi cũng không có gì phân phó cả. Đây là vài lọ đan dược và một quyển sách thuốc. Các phương thuốc ghi trong sách có thể trị liệu bách bệnh trên thế gian.

Nói xong, Lâm Vân lấy vài lọ đan dược và một quyển sổ tay đưa cho Liễu dược sư. Những thứ này là hắn thu thập được từ các môn phái. Dù nó không tác dụng gì với hắn, nhưng lại là thứ vô cùng quý giá với người phàm.

Liễu dược sư biết nếu cao nhân đã tặng đồ, thì không nên từ chối. Huống hồ ông ta cũng rất khát vọng với sách thuốc có thể trị bách bệnh.

Thấy Liễu dược sư nhận lấy mấy thứ, Lâm Vân gật đầu:

- Hai lọ đan dược này, một lọ chỉ có mười viên. Mỗi một viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai mươi năm. Còn một lọ thì có một trăm viên. Có tác dụng là cứu sống người, chỉ cần người đó còn có một hơi.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Liễu dược sư đẩy hai lọ thuốc lại:

- Tiên Sư, thuốc này thật quá quý giá, tôi không dám nhận.

Lâm Vân cười, đẩy về:

- Ông đã biết tôi là Tiên Sư, thì cũng nên biết thuốc này không là gì với tôi, nên đừng quá lo lắng. Tuy nhiên, mọi người đừng tiết lộ nó ra bên ngoài, sẽ khiến người khác chú ý.

Lâm Vân đã nói như vậy, Liễu dược sư mới cẩn thận bỏ hai lọ đan dược vào túi. Nhìn Liễu Yên Nhi và Vu Liêm đầy vẻ chờ mong, Lâm Vân lấy mấy cái vòng đưa cho hai người:

- Đeo cái này vào cổ, có thể bảo vệ bản thân.

Nhìn mấy chiếc vòng lóe sáng, hai người biết không chỉ nói là hiệu quả của nó, mà giá trị của nó chắc cũng là vô giá.

- Vu Liêm huynh đệ không có linh căn, nên không thể tu luyện được. Tôi có một bộ công pháp cổ võ, nếu tu luyện tới cực hạn, thì cũng rất mạnh.

Lâm Vân lấy một quyển sách đưa cho Vu Liêm.

- Tiểu Yên tới đây, anh giúp em Trúc Cơ.

Liễu Tiểu Yên nghe thấy Lâm Vân nói mình có thể tu tiên, liền hưng phấn không thôi, vội vàng đi tới trước mặt Lâm Vân.

Hiện tại tu vị của Lâm Vân đã là Ngũ Tinh, giúp một người có linh căn Trúc Cơ, quả thật quá dễ dàng. Rất nhanh, Tiểu Yên đã được đả thông kinh mạch, Trúc Cơ thành công.

Nhìn vẻ hưng phấn của Tiểu Yên, Lâm Vân lấy một cái nhẫn đưa cho cô ta, rồi nói:

- Đây là tài nguyên cho em tu luyện. Phải tránh đừng để lộ ra ngoài. Còn tu luyện tới đâu thì tùy theo ngộ tính của em.

Lại nhìn mấy người Liễu dược sư, Lâm Vân nói:

- Tôi có vài việc muốn nói với Linh Nhi cô nương. Mọi người ra ngoài trước đi.

Dù không biết Lâm Vân có chuyện gì phải nói riêng với Linh Nhi, nhưng mấy người Liễu dược sư vẫn nghe theo mà rời khỏi phòng.

## 578. Chương 484: Nguyên Tố Mộc

Nhìn vẻ chờ mong của Linh Nhi, Lâm Vân mỉm cười nói:

- Lúc tôi còn đang bế quan, cô là người tới gần phòng của tôi nhiều nhất. Tôi nghĩ chắc cô có việc gì muốn nhờ tôi phải không?

Đôi mắt của Linh Nhi bỗng nhiên đỏ bừng. Cô ta liền quỳ xuống đất nói:

- Mong Tiên Sư thu tôi làm đệ tử. Tôi muốn báo thù cho cha mẹ.

Lâm Vân vừa nghe là biết liên quan tới chuyện ân oán. Nhưng hắn lại lắc đầu nói:

- Sở dĩ tôi bảo cô lưu lại, là vì linh căn của cô là tốt nhất, là linh căn tinh khiết thuộc tính Mộc. Nhưng thu cô làm đồ đệ thì sợ không được. Bởi vì tôi sắp phải rời đi nơi này, đến một nơi rất xa, thậm chí là không quay trở lại đây. Nhưng tôi có thể hướng dẫn cô trên con đường tu tiên, cô thấy thế nào?

Linh Nhi là người thông minh. Cô ta biết Lâm Vân nói thật. Hắn nhất định có chuyện cần làm. Dẫn theo một người phàm như mình quả thật là bất tiện. Vội vàng nói:

- Tôi nguyện ý, nhưng về sau tôi làm sao có thể được gặp lại sư phụ?

Lâm Vân bất đắc dĩ lắc đầu:

- Tôi không phải là sư phụ của cô. Tôi chỉ lớn hơn cô vài tuổi mà thôi. Nếu không cô cứ gọi tôi là đại ca là được. Hiện tại tôi không nghĩ thu đồ đệ. Nếu cô muốn gặp tôi, thì có lẽ chờ khi cô phi thăng Tiên Giới, mới có thể gặp lại tôi.

Mặc dù hiện tại Lâm Vân không cảm thấy áp lực khi phi thăng, nhưng hắn thực sư cảm nhận được mình đã đứng ở vị trí cao nhất của thế giới Tu Chân.

Không biết việc hắn không cảm nhận được áp lực phi thăng có phải liên quan tới công pháp của hắn hay không. Nhưng điều này vừa hợp với tâm ý của Lâm Vân. Hắn còn có rất nhiều chuyện cần làm, không muốn lập tức phi thăng.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Linh Nhi kiên định gật đầu.

Lâm Vân thấy Linh Nhi đồng ý, thì bắt đầu giúp cô ta Trúc Cơ. Sau khi làm xong, thì đưa một cái nhẫn cho Linh Nhi:

- Tài nguyên trong này đủ cho cô có thể kết thành Nguyên Anh. Ở bên trong còn có vài viên Trú Nhan Đan. Cô uống một viên có thể giải trừ vết sẹo, vĩnh viễn giữ được tuổi thanh xuân.

- Lâm đại ca, lúc trước những người tới nhà giết cha mẹ em, bọn chúng đã ăn cắp một viên ngọc của nhà em. Viên ngọc này có màu xanh, nó là bảo vật gia truyền. Nếu có một ngày em tu luyện thành công, em nhất định sẽ lấy lại viên ngọc đó.

Linh Nhi kiên định nói.

Lâm Vân sững sờ. Hiện tại vừa nghe thấy liên quan tới ngọc, hắn lại nổi lên lòng nghi ngờ. Viên ngọc màu xanh? Chẳng lẽ là ngọc mang thuộc tính Mộc? Linh Nhi có linh căn Mộc tinh khiết. Không biết có phải là do có liên quan tới viên ngọc kia không?

Nghĩ tới đây, Lâm Vân vội vàng hỏi:

- Em có biết là ai cướp viên ngọc đó không?

Linh Nhi căm hận nói:

- Là ai thì em không biết. Lúc ấy em còn nhỏ, em chỉ nhớ có một người gọi đồng bọn là Sơn sư huynh. Lúc cha em bị giết, mẹ của em đã dẫn em chạy trốn. Về sau mẹ của em chết, em thì lưu lạc khắp nơi. Cuối cùng mới được sư phụ nhận về nuôi.

Lâm Vân thấy Linh Nhi chỉ biết có vậy, đành phải nói:

- Anh phải đi đây. Nhờ em cảm ơn Liễu tiền bối lần nữa.

Nói tới đây, Lâm Vân liền biến mất. Hắn đi lên Phệ Hồn Thương, thét dài một cái, đảo mắt đã mất hút ở phương bắc. Mấy người Liễu dược sư nghe thấy tiếng thét dài của Lâm Vân, đều lặng lẽ dõi theo bóng hình của hắn. Linh Nhi thì càng phiền muộn không thôi.

Thành Thác Mã.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vân tới đây. Mục địch lần này của hắn là muốn tới Giản gia thử xem Lý Cầu Đạo cần tìm cái gì. Đối với thế giới hỗn độn, Lâm Vân rất chờ mong. Hiện tại hắn còn thiếu bốn viên ngọc và một cái Âm Đỉnh. Viên ngọc mà Linh Nhi nói không biết có phải là viên ngọc mang thuộc tính Mộc không?

Thiên Dương Lâu là quán ăn lớn nhất của thành Thác Mã. Cho dù bây giờ Lâm Vân không cần phải ăn uống, nhưng hơn mười năm chưa ăn cái gì, hắn muốn lấy lại chút vị giác. Huống hồ Lâm Vân còn muốn thăm dò xem Giản gia ở đâu, và thực lực của bọn họ như thế nào.

Tuy với thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần phải e ngại Giản gia, nhưng Lâm Vân là người không coi thường bất kỳ một địch nhân nào. Hơn nữa hắn tới đó cũng không phải là để giết người lung tung.

Không thể không nói thức ăn ở Thiên Dương Lâu khá là ngon. Thịt ở đây đều là những phần tinh hoa của yêu thú. Giá tiền tất nhiên cũng rất đắt đỏ.

Lâm Vân gọi món ăn chiêu bài của Thiên Dương Lâu là Cánh Rồng. Chỉ riêng món này thôi đã cần hai mươi linh thạch Thượng Phẩm. Số linh thạch này có thể cho một tán tu nghèo qua vài chục năm.

Đương nhiên, đối với Lâm Vân thì nó không đáng kể gì. Hắn liên tục gọi mười mấy món, ngay cả rượu cũng gọi loại tốt nhất là Diễm Dương Dịch. Sở dĩ Lâm Vân gọi loại rượu này, không phải vì nó đắt tiền nhất, mà vì tên của nó làm hắn nhớ tới Xung Hi và quán bar Tình Nhân, cùng với Diễm Dương Băng mà Xung Hi đã dẫn hắn đi uống.

Thế sự thay đổi thật khó lường. Mười năm lại đảo mắt trôi qua.Hiện tại không biết Xung Hi như thế nào rồi. Lâm Vân thở dài, nâng một chén rượu rồi uống cạn.

Rượu Diễm Dương Dịch có một ít hương vị của Diễm Dương Băng, nhưng linh khí sung túc hơn. Lâm Vân cô đơn cười, hắn thực sự rất nhớ những người thân.

Nếu không phải ở đây còn Tịch Mịch Cốc phải giải quyết, thì hắn đã lập tức trở về rồi. Trước khi rời đi, hắn muốn thu lại những khoản nợ. Lúc trước hắn không đắc tội gì với Tịch Mịch Cốc, vậy mà bọn chúng lại khiến hắn chia lìa với người thân mười năm. Mà hắn thì thiếu chút nữa chết trong tay của bọn cảnh. Cộng thêm một bàn thức ăn ngon, quả thật là thích ý.

Cho nên Lâm Vân đương nhiên không muốn có kẻ nào tới quấy rày. Hắn chỉ muốn ngồi một mình ở đây nghĩ lại những chuyện đã qua. Nhưng cái tên Thiên Cơ Tử nà lại rất không thức thời. Dù chán ghét y, nhưng Lâm Vân sẽ không vì chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận. Hắn chỉ hơi nhíu mày mà thôi.

## 579. Chương 485: Thiên Cơ Tử

- Đạo hữu, dù đạo hữu không thích tôi ngồi cùng, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ giúp ích được đạo hữu. Hắc hắc.

Thiên Cơ Tử nói xong, định cầm bầu rượu tự giót.

Lâm Vân giống như lơ đãng chụp lại bầu rượu. Thiên Cơ Tử thấy mình rõ ràng không lấy được bầu rượu, ánh mắt liền thay đổi. Lần nữa nhìn Lâm Vân một cách cẩn thận. Nhưng dù y nhìn kiểu gì, cũng chỉ thấy người này có tu vị Kết Đan trung kỳ. Lẽ nào vừa nãy chỉ là trùng hợp?

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Tên Thiên Cơ Tử này đã là cường giả Luyện Hư hậu kỳ điên phong. Hắn không tin y không có khả năng mua nổi thức ăn và rượu. Lâm Vân có thể khẳng định, là do y không nhìn thấu tu vị của hắn. Hoặc là y muốn giả vờ để lợi dụng mình.

- Thiên Cơ Tử phải không? Ông muốn uống rượu thì ít nhất phải hỏi chủ nhân của nó chứ? Lẽ nào cả bàn thức ăn này là do ông trả tiền?

Lâm Vân rót đầy một chén, uống một ngụm rồi nói.

Thiên Cơ Tử lại sửng sốt. Thần Cơ Môn của y cho tới bây giờ còn chưa nhìn lầm tu vị của một ai. Cho dù là tu sĩ có cấp bậc cao hơn y một cấp, y cũng có thể nhìn ra. Tên này rõ ràng chỉ có tu vị Kết Đan trung kỳ, vì sao động tác của hắn thoạt nhìn rất chậm, nhưng trên thực tế lại nhanh như vậy? Hơn nữa y tới đây tìm người này, xác thực là có việc.

Đó là bởi vì, một tu sĩ Kết Đan như hắn, mà lại tiêu xài lại xa xỉ như vậy.

- Đạo hữu cứ nói đùa rồi. Nói thật, tôi thấy tu vị của đạo hữu không cao, chỉ có Kết Đan trung kỳ, nhưng mệnh cách của đạo hữu rất kỳ quái. Làm cho người ta nhìn không thấu. Cho nên tôi mới nổi lên ý muốn kết giao. Có chỗ nào đắc tội, mong đạo hữu bỏ quá cho.

Thần thái của Thiên Cơ Tử đã không còn vẻ phóng đãng như vừa nãy. Mà trở nên thận trọng nói.

- Tại sao thấy vậy?

Lâm Vân sững sờ. Trong lòng tự nhủ, tên Thiên Cơ Tử này cũng có chút bản lĩnh. Nói cái gì mệnh cách của hắn nhìn không thấu. Nói cách khác, đó là hắn đã không còn là người do số mệnh an bài. Điểm ấy thì Lâm Vân lại tin.

- Không dối gạt đạo hữu, môn phái của tôi chuyên về xem tướng mạo để luận số phận. Tôi cũng đã học được nhiều năm rồi, tôi tin rằng mình còn chưa từng nhìn lầm. Tôi thấy đạo hữu hợp với tính tình của tôi, cho nên nếu đạo hữu muốn bất kỳ thông tin gì, thì có thể hỏi tôi, tôi sẽ nói cho đạo hữu biết. Nhưng giá cả có khả năng rất cao.

Thiên Cơ Tử cẩn thận nói.

Nguyên lai là thần côn muốn kiếm tiền. Lâm Vân mỉm cười:

- Đạo hữu thích uống rượu thì cứ tùy tiện. Nhưng còn chuyện mệnh cách, thì thôi vậy. Tôi không có ý định cho người khác tính toán mạng của tôi thế nào. Số mạng của tôi nắm giữ trong tay của tôi. Không một ai có thể thay đổi được.

Lâm Vân nói đầy vẻ tự tin. Sự tư tin đến mức cường đại khiến cho Thiên Cơ Tử cũng phải ngạc nhiên. Bỗng nhiên y rùng mình một cái. Thậm chí y có cảm giác, ở trước mặt người này, ngay cả một chiêu của hắn mình cũng không đỡ được. Tuy cảm thấy hoang đường, nhưng cảm giác đó rất chân thật.

- Hừ, thật là một tiểu tử càn rỡ. Mạng của ngươi do ngươi định đoạt sao? Hôm nay ta lại muốn thay đổi số mạng của ngươi. A Phúc, chặt đứt chân của hắn cho ta.

Một thanh âm cực kỳ kiêu ngạo truyền tới.

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn. Là một tên thanh niên mang theo vẻ mỉa mai đang nhìn về phía bàn của hắn. Lâm Vân thầm than, loại thiếu gia coi trời bằng vung này, sao ở đâu cũng thấy nhỉ? Mình nói chuyện của mình, liên quan quái gì tới y, mà y lại muốn can thiệp. Đúng là vũ trụ to lớn, không chuyện gì là không có.

- Người này là Nhị thiếu gia của Giản gia, Giản Lạc Phiến. Giản gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã, cao thủ thì nhiều như mây. Nếu có thể không đắc tội với y thì đừng nên đắc tội.

Thiên Cơ Tử nhìn thấy người thanh niên kia, liền vội vàng nói nhỏ với Lâm Vân.

Lâm Vân vốn định hỏi Thiên Cơ Tử một vài chuyện bởi vì y tự xưng là chuyện gì cũng biết. Phỏng chừng đây cũng là mục đích chính mà y làm quen với mình. Một tu sĩ Kết Đan trung kỳ mà có thể gọi một bàn thức ăn có giá năm trăm linh thạch Thượng Phẩm. Chứng tỏ là kẻ có tiền. Nói không chừng, trong mắt của Thiên Cơ Tử, mình chính là một con dê béo.

Mà hiện tại tên thiếu niên kiêu ngạo kia lại muốn cắt đứt chân hắn. Trong lòng hắn liền nổi lên sát ý. Nhưng vừa nghe nói là người của Giản gia, hắn bỗng thay đổi chủ ý.

- Xin lỗi bằng hữu, thiếu gia của nhà tôi đã ra lệnh đánh gãy chân của cậu.

Người tên A Phúc đi tới trước mặt Lâm Vân, sầu mi khổ kiểm nói.

- Sao ngươi không tự cắt đứt chân của mình đi?

Một cô gái ngồi bên cạnh thất bất bình liền lên tiếng bênh vực cho Lâm Vân.

Lâm Vân ngạc nhiên nhìn cô gái. Cô ta ngồi cạnh một cô gái che mặt khác. Ở trên bàn là hai chén linh trà. Không ngờ ở thế giới Tu Chân này lại có người nghĩa hiệp, dám đứng lên bênh vực cho kẻ yếu. Lâm Vân chỉ âm thầm cười khổ. Một người cô ta giống như là động vật trong sách đỏ vậy.

Thấy Lâm Vân nhìn sang, khuôn mặt của cô gái đỏ lên, trừng mắt nhìn Lâm Vân một cái:

- Nhìn gì vậy? Chưa thấy qua nữ hiệp à?

- Chỉ Phán, em không ít lời đi được sao?

Cô gái che mặt nói

Nghe cô gái che mặt nói vậy, cô gái mặc áo hồng hừ một tiếng, hung hăng nhìn Lâm Vân một cái rồi im lặng.

Lâm Vân nói với người tên A Phúc kia:

- A Phúc, ngươi chờ một lát, tôi có vài câu muốn hỏi vị Thiên Cơ Tử này.

- Hừ, còn chưa từng thấy một tên ngốc như vậy. Người ta muốn đánh chân hắn, vậy mà hắn còn bảo người ta đợi. Lẽ nào chỉ số thông minh của hắn thấp như vậy?

Cô gái áo hồng nhịn không được nói.

Lâm Vân mặc kệ cô ta, quay sang Thiên Cơ Tử, hỏi:

- Tôi thực sự có vài chuyện muốn hỏi đạo hữu. Số linh thạch này coi như là tiền đặt cóc. Đạo hữu tạm thời đưa cho tôi một lá bùa truyền tin.

Lâm Vân tiện tay ném xuống bàn một cái túi trữ vật. Thiên Cơ Tử mỉm cười nhận lấy, rồi mở ra xem. Đảo mắt, sắc mặt y liền thay đổi, nhịn không được kêu lên:

- Một triệu…

Lâm Vân mỉm cười không đáp. Thiên Cơ Tử kịp thời thu liễm vẻ kinh ngạc. Nhưng trong lòng y như sóng to gió lớn. Môt triệu linh thạch, rõ ràng chỉ là tiền đặt cọc. Người này muốn hỏi điều gì vậy nhỉ? Hơn nữa, người này cũng thật là giàu có.

Đây không phải là dê béo, mà là con dê cực béo. Mà hắn đưa cho mình nhiều linh thạch như vậy. Chẳng lẽ hắn không sợ mình chạy trốn sao?

Tuy kinh dị, nhưng Thiên Cơ Tử vẫn đưa một lá bùa truyền tin cho Lâm Vân. Rồi cáo từ rời đi.

Lâm Vân không lưu lại Thiên Cơ Tử, mà quay đầu nhìn với A Phúc:

- Tôi muốn đi cùng công tử của ngươi tới nhà của các ngươi để nói phải trái với gia chủ của các ngươi. Không biết có được không?

Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ chu miệng lên:

- Không biết là thiếu gia của nhà ai, đúng là ngốc hết thuốc chữa. Sinh ý còn chưa làm, đã đưa một đống linh thạch cho một người vừa mới quen biết rồi. Hiện tại lại tới nhà của kẻ muốn hại hắn để nói chuyện đạo lý. Trên đời này sao lại có loại người như hắn nhỉ?

## 580. Chương 486: Nhị Thiếu Gia Giản Lạc Phiến

Thanh âm của Lâm Vân không nhỏ, cơ hồ cả đại sảnh đều nghe thấy. Nhị thiếu gia của Giản gia càng nghe thấy rõ ràng, thuận miệng nói:

- A Phúc, nếu người này đã thức thời như vậy, thì dẫn hắn đi theo. Chúng ta đi thôi.

Mọi người ở đây đều ngầm hiểu nhưng không ai nói ra. Một tu sĩ mới chỉ Kết Đan trung kỳ, mà lại có nhiều linh thạch như vậy. Cho dù một triệu linh thạch kia có là linh thạch Hạ Phẩm đi chẳng nữa thì chứng tỏ người này vẫn rất giàu. Nhị thiếu gia của Gian gia đang tính kế bóc lột hắn.

- Thiếu gia, người kia có nhiều tiền như vậy, tu vị lại thấp, có nên hỏi hậu trường của hắn hay không? Hiện tại cả Thiên Dương Lâu cũng biết chúng ta mang theo hắn đi…

Một nam tử có bộ râu cá trê nói thầm vào tai của Giản Lạc Phiến.

Nhị thiếu gia nhíu mày. Thủ hạ của mình nói cũng đúng. Nếu hắn là đệ tử của một môn phái lớn, thì không chừng sẽ liên lụy tới Giản gia. Phải biết rằng người trẻ tuổi kia xài tiền quá hào phóng.

Giản Lạc Phiến đi tới bên cạnh Lâm Vân, nhìn bộ quần áo bình thường của hắn, mỉm cười nói:

- Bằng hữu, muốn đi tới Giản gia của chúng tôi cũng được. Nhưng không biết bằng hữu từ đâu tới? Tôi nghĩ, một người trả tiền sòng phòng như bằng hữu, chắc không phải là hạng người vô danh tiểu tốt chứ? Nếu như bằng hữu không nói thật, thì đừng trách tôi không cho bằng hữu cơ hội. Tôi sẽ lập tức đánh gãy chân của bằng hữu ở đây.

Lâm Vân nhìn Giản Lạc Phiến, nói:

- Ta đi theo ngươi về nhà không phải vì sợ ngươi. Ta chỉ muốn nói đạo lý với gia chủ của ngươi mà thôi. Còn việc ta có nhiều tài sản như vậy, thì đó là do sư phụ của ta để lại. Cho dù sư phụ đã mất, nhưng ta còn có mấy vị sư đệ. Tuy tu vị của ta thấp, nhưng hai sư đệ của ta đều là tu sĩ Nguyên Anh. Hắc hắc.

Nói xong, Lâm Vân lại rót một chén rượu rồi uống. Lôi sư đệ cấp Nguyên Anh ra, khẩu khí uy hiếp rất rõ ràng.

Lời này của Lâm Vân, khiến cho Nhị thiếu gia của Giản gia hơi tức giận. Có lẽ những điều hắn nói là đúng. Nếu là đệ tử của một môn phái lớn, thì sao có thể không biết giang hồ hiểm ác cơ chứ? Nghĩ tới đây, y cười ha ha nói:

- Tôi thấy có lẽ đây là lần đầu tiên bằng hữu đi ra ngoài trải nghiệm. Nhưng không sao, đi thôi, tôi cho bằng hữu một cơ hội để giảng đạo lý.

Các tu sĩ xung quanh đều lắc đầu. Những người có thể vào đây ăn cơm đều là những người giàu có. Nhưng không có ai nguyện ý đắc tội với Giản Lạc Phiến. Chỉ có thể thầm than Giản gia vớ được một con dê béo.

Lâm Vân muốn tên Nhị thiếu này dẫn tới Giản gia là có kế hoạch riêng của mình. Theo như lời của Thiên Cơ Tử, Giản gia là thế gia đệ nhất của thành Thác Mã, cho nên hắn muốn kiểm tra xem ở đó có trận pháp hoặc cao thủ đặc biệt nào không? Để cho người của Giản gia dẫn vào thuận tiện hơn so với việc lén lút đột nhập.

Tuy tu vị của Lâm Vân đã là Ngũ Tinh điên phong, nhưng hắn không dám coi thường tu sĩ trong thiên hạ. Kỳ nhân dị sĩ khắp nơi đều có. Nếu Giản gia có một trận pháp lợi hại, lại có bảy tám cao thủ Đại Thừa Kỳ, thì hắn cũng rất khó đối phó.

Tuy khả năng đó rất thấp, nhưng cẩn tắc vô áy náy. Hắn đã trị thương mười năm rồi. Hắn không muốn lại đợi thêm mười năm nữa. Muốn làm, thì phải giải quyết dứt khoát, không thể để các nhân tố bất ngờ diễn ra.

Nếu như Giản gia có bảo vật gì đó, mà Giản gia thức thời thì đôi bên có thể trao đổi công bằng. Còn nếu không, thì hắn lại một lần cường đạo. Huống hồ, qua vẻ kiêu ngạo của tên Giản Lạc Phiến này cũng biết, Giản gia không phải gia tộc tốt đẹp gì.

- Đi thôi.

Nhị thiếu của Giản gia vung tay lên nói với Lâm Vân, mang theo hai tên hộ vệ, xoay người rời đi.

Lâm Vân nhìn dáng vẻ của tên này, thật chẳng khác gì với Âu Dương Phụng năm đó. Chẳng lẽ những tên thiếu gia đều yêu thích như vây?

- Chậm đã.

Một thanh âm trong trẻo vang lên.

- Cô là ai mà dám ngăn cản đường đi của ta? Tránh sang một bên.

Giản Lạc Phiến giận dữ nói. Nếu không phải y đang vội vã dẫn Lâm Vân về để bóc lột, thì đã sớm động chân động tay rồi. Đâu cần quát lên như thế.

Lâm Vân thấy lại là cô gái mặc áo hồng vừa nãy, thì không khỏi cười khổ. Lần đầu tiên hắn thấy một người có tinh thần trọng nghĩa như vậy ở thế giới này. Lâm Vân dở khóc dở cười. Thật không biết cô ta đang giúp mình hay là đang quấy rối mình nữa.

- Lưu người trẻ tuổi kia lại. Giản Lạc Phiến phải không, Giản gia thì rất ghê gớm sao? Đừng tưởng rằng mọi người không biết tâm tư của ngươi. Ngươi định dẫn người này tới Giản gia rồi cướp đoạt tài sản của hắn phải không. Ta nhổ vào!

Cô gái áo đỏ quát lớn.

Cô gái này nói trắng ra mục đích của Giản Lạc Phiến, giống như cô ta không để quyền thế của Giản gia vào mắt vậy.

Sắc mặt của Giản Lạc Phiến liền tái nhợt. Không ngờ ở thành Thác Mã lại có người dám coi thường Giản gia. Đây là điều mà y không thể nhẫn nhịn được.

- A Phúc, A Thọ, bắt con ả không biết tốt xấu này cho ta.

Giản Lạc Phiến vừa dứt lời, hai tên hộ vệ lập tức vọt lên, bao vây cô gái áo hồng, chuẩn bị động thủ.

Lâm Vân thấy tu vị của cô gái này mới chỉ là Nguyên Anh. Tuyệt đối không phải là đối thủ của A Phúc và A Thọ, vốn có tu vị Hóa Thần.

- Âm tỷ, những người này thật không biết xấu hổ, chỉ biết ỷ đông hiếp yêu.

Cô gái áo đỏ biết mình không phải là đối thủ của hai tên hộ vệ, cho nên dứt khoát núp ở đằng sau cô gái che mặt.

Cô gái che mặt đứng lên, hừ lạnh một tiếng. Một cỗ khí thế khổng lồ lao tới, đẩy mấy tên hộ vệ của Giản Lạc Phiến lùi lại đằng sau mấy bước.

- Luyện Hư…

Hai tên hộ vệ kinh hãi kêu lên. Bọn họ tuyệt đối không ngờ một người trẻ tuổi như vậy đã là một tu sĩ Luyện Hư. Dù không biết cô gái che mặt này bao nhiêu tuổi, nhưng bọn họ khẳng định cô ta không lớn tuổi. Một người trẻ tuổi đã là tu sĩ Luyện Hư, thật là ngoài dự liệu của bọn họ.

Lâm Vân đã sớm nhìn ra tu vị của cô gái che mặt, là Luyện Hư sơ kỳ điên phong. Thực lực của cô ta hơn xa hai hộ vệ Hóa Thần của Giản Lạc Phiến. Dù biết cô gái mặc áo đỏ chỉ làm phiền hắn chứ không giúp được gì. Nhưng trong lòng Lâm Vân vẫn rất cảm động với sự nhiệt tình của cô ta.

- Hai vị thực sự muốn gây sự với Giản gia của chúng tôi sao? Cho dù là tu sĩ Luyện Hư, Giản gia cũng không coi là cái gì.

Giản Lạc Phiến hừ lạnh một tiếng, nghiêm nghị nói.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Hắn không ngờ mọi chuyện lại diễn biến đến mức này. Nhưng hắn đã không thể giả trang như không biết được nữa. Đành phải chắp tay nói với cô gái áo hồng:

- Đa tạ cô nương. Nhưng tôi nghĩ Giản gia là một thế gia lớn, cho nên một số đạo lý chắc họ vẫn phải phân biệt được. Tôi tự mình tới nói chuyện gia chủ của bọn họ vẫn tốt hơn.

Nghe Lâm Vân nói vậy, cô gái áo đỏ tức giận suýt nữa ngất đi. Cô ta trừng Lâm Vân một cái:

- Đúng là một tên ngốc, không nhìn ra được nhân tâm hiểm ác. Mặc kệ ngươi, Âm tỷ, chúng ta đi thôi.

Cô gái che mặt ý vị thâm trường nhìn Lâm Vân, mới xoay người đi theo sư muội

## 581. Chương 487: Tiền Tài Động Nhân Tâm

Hành động này của Lâm Vân, khiến chẳng những cô gái che mặt cảm thấy có ẩn tình. Mà khách khứa trong đại sảnh cũng cảm thấy không đúng lắm.

A Thọ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Vân, y bỗng nổi lên lòng nghi ngờ. Trước kia còn có thể nói là do người này không hiểu sự đời, muốn tới Giản gia để nói lý. Nhưng hiện tại hắn rõ ràng có chỗ dựa, nhưng hắn vẫn không lĩnh tình mà muốn tới Giản gia. Chuyện này đã không còn đơn giản nữa rồi.

Giản Lạc Phiến thì không nghĩ nhiều như vậy. Thấy hai cô gái kia rời đi, vẫn hừ lạnh một tiếng, liếc mắt ra hiệu cho A Phúc. A Phúc liền rời đi trước. Những người khôn khéo đã nhận ra, Giản Lạc Phiến không muốn bỏ qua cho hai cô gái.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn biết những lời vừa rồi của hắn đã khiến mọi người hoài nghi. Nhưng hắn chả có gì phải lo lắng. Hắn cẩn thận không có nghĩa là hắn sợ hãi. Nếu quả thật không có biện pháp, thì cường công cũng được.

- Chậm đã. Bằng hữu, tại hạ là Uông Chí Hà. Dù tôi tới thành Thác Mã chưa được lâu, nhưng tôi cũng biết Nhị thiếu gia Giản Lạc Phiến của Giản gia. Người này chẳng những háo sắc, mà còn chuyên tiến hành cướp bóc với những tán tu từ bên ngoài tới. Vừa nãy bằng hữu đã lộ tiền tài ra ngoài, tên Giản Lạc Phiến chắc chắn có ý xấu với bằng hữu. Nếu bằng hữu không chê, tôi nguyện ý dẫn theo bằng hữu rời khỏi thành Thác Mã.

Tu sĩ tên là Uông Chí Hà, nghiêm nghị nói.

Lông mày của Lâm Vân nhíu lại. Người này thoạt nhìn có vẻ khôn khéo, chắc y phải biết mình tới Giản gia là có mục đích khác chứ. Nhưng y vẫn dám dẫn theo mình. Xem ra y có lá gan không nhỏ. Chính xác hơn là tiền tài động nhân tâm.

Nếu như nói, vừa nãy cô gái áo đỏ giúp hắn, không hề có lợi ích trong đó. Nhưng tên Uông Chí Hà này khẳng định có mục đích khác. Lẽ nào y muốn cướp linh thạch của mình? Khả năng này không lớn. Tu vị của Uông Chí Hà cao hơn cô gái che mặt. Nếu như chỉ vì linh thạch, thì có cần phải đắc tôi Giản gia hay không?

- Ha ha, có vẻ gần đây danh tiếng của Giản gia giảm sút thì phải , không ngừng có kẻ dám đi lên khiêu khích. Họ Uông, cho dù hiện tại ngươi muốn rời đi cũng đã muộn rồi.

Giản Lạc Phiến giận quá hóa cười.

Lâm Vân mỉm cười, nói:

- Tiền tài ư? Mặc dù tôi có một ít, nhưng không phải là nhiều. Tôi nghĩ Giản gia sẽ không vì mười triệu linh thạch Thượng Phẩm mà gây khó xử cho tôi chứ?

- Cái gì?

Chẳng những Uông Chí Hà bị kinh trụ, mà Giản Lạc Phiến cũng đờ ra kinh hãi. Trời ạ, mười triệu linh thạch Thượng Phẩm? Như thế còn kêu một ít tài sản? Cho dù cả Giản gia của y cũng không lấy ra được nhiều linh thạch như vậy.

Uông Chí Hà vốn nghĩ rằng Lâm Vân là một tên bại gia tử. Về sau thấy hắn cố ý đi tới Giản gia mới bắt đầu hoài nghi. Lúc hắn thoáng cái lấy ra một triệu linh thạch cho Thiên Cơ Tử, tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bọn họ đều biết hắn là kẻ có tiền, nhưng thật không ngờ lại là một triệu linh thạch Thượng Phẩm. Bọn họ còn tưởng rằng là linh thạch Hạ Phẩm.

Bây giờ nghe Lâm Vân chính miệng hắn nói ra có mười triệu linh thạch Thượng Phẩm, trong lòng y càng thêm nóng bỏng. Mặc kệ người này tới Giản gia có mục đích gì, nhưng y đã không thể buông tha số tài sản đó. Hơn nữa trên người hắn còn có thứ mà y cần.

- Bằng hữu, chúng ta đi thôi.

Nói xong, Uông Chí Hà muối kéo tay của Lâm Vân, lập tức rời đi.

- Ngăn y lại.

Giản Lạc Phiến sao có thể để con dê béo rơi vào tay người khác.

Lâm Vân biết hiện tại còn bĩnh tĩnh đi tới Giản gia là không có khả năng. Hắn cũng rất muốn biết tên Uông Chí Hà này dẫn mình đi là vì nguyên nhân gì. Huống hồ Uông Chí Hà đã đánh chủ ý lên Lâm Vân, nếu hắn không đánh trở về, thì hắn đã không phải là Lâm Vân rồi.

Nghe Lâm Vân nói vậy, hai cô gái đang đi tới cửa thì ngừng lại. Bọn họ không ngờ hắn lại dám để lộ tiền tài. Không biết là hắn ngu ngốc hay là hắn có mục đích gì khác.

- Âm tỷ…

Cô gái áo hồng nhìn thoáng qua cô gái che mặt. Cô ta biết mình chỉ có tu vị Nguyên Anh, không phải là đối thủ của những người này.

Mà người trẻ tuổi kia chủ động đi theo Giản Lạc Phiến. Nói không chừng Giản gia vì sĩ diện, lại tha cho hắn một mạng. Nhưng nếu như hắn đi cùng với tên Uông Chí Hà, thì khẳng định hắn sẽ chết không có chỗ chôn.

Cô gái che mặt kéo tay sư muội, nói:

- Đi mau.

- Chuyện gì vậy, Âm tỷ?

Cô gái áo đỏ bị sư tỷ kéo ra khỏi quán rượu, thì lên tiếng hỏi.

- Còn chuyện gì nữa? Em thật quá ngây thơ rồi. Tu vị của người trẻ tuổi kia khẳng định không phải là Kết Đan trung kỳ. Nói không chừng chúng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn đi Giản gia nhất định là có mục đích khác. Em nói một người tu luyện tới mức đến chị cũng không nhìn ra được cảnh giới thì sẽ là người ngu sao?

- Hơn nữa, cho dù hắn chỉ có tu vị Kết Đan, chúng ta cũng không giúp được gì. Không chỉ nói, hai chúng ta không chống cự được cả Giản gia. Ngay cả tên Uông Chí Hà kia cũng có tu vị cao hơn chị một tầng. Một khi đánh nhau, chúng ta đối phó như thế nào?

Cô gái che mặt tỉnh táo nói.

- Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn thật sự…

Cô gái áo hồng vẫn còn lo lắng cho Lâm Vân.

Cô gái che mặt thở dài nói:

- Dù chị không biết người trẻ tuổi kia muốn làm gì. Nhưng chị dám khẳng định, hắn cố ý để lộ tiền tài. Bất kể là mục đích gì, tên Uông Chí Hà và thiếu gia Giản gia sẽ vì thế mà đánh nhau. Chúng ta lập tức rời khỏi thành Thác Mã thôi. Một khi Giản gia phong tỏa cả thành, thì chúng ta lại mặc kẹt trong này.

Nói xong, cũng không quan tâm cô gái áo hồng có đồng ý hay không, liền dẫn theo sư muội rời đi.

Người trong đại sảnh thấy tên tu sĩ Kết Đan này rõ ràng có nhiều linh thạch như vậy, đều rất đỏ mắt. Nhưng ở đây tu vị cao nhất cũng chỉ có Uông Chí Hà. Những người khác có tu vị kém xa. Không có tư cách để tranh giành với Uông Chí Hà và Nhị thiếu.

Uông Chí Hà tung một cước đá bay Giản Lạc Phiến, rồi kéo Lâm Vân rời khỏi Thiên Dương Lâu. Y không dám giết Giản Lạc Phiến. Dù sao Giản Lạc Phiến cũng là con cháu của Giản gia. Huống hồ ông chủ của Thiên Dương Lâu cũng không phải hạng tầm thường. Một khi người đó đi ra, thì cho dù y có bản lĩnh lớn hơn cũng không thể chạy trốn.

Lâm Vân không biết Uông Chí Hà rốt cuộc muốn thứ gì trên người mình. Nhưng hắn khẳng định Uông Chí Hà cần không phải là linh thạch. Chỉ là về sau Lâm Vân tiết lộ số linh thạch mà hắn sở hữu, mới khiến y quyết tâm hơn mà thôi.

Tuy nhiên, chỉ ở trong một quán rượu đã có hai tu sĩ Luyện Hư và một tu sĩ Hợp Thể rồi. Có thể thấy được việc tu luyện ở Hạt Nguyên Tinh phát triển như thế nào. Ngay cả một người trẻ tuổi như cô gái che mặt kia cũng có tu vị Luyện Hư sơ kỳ. Lâm Vân có thể nhìn ra cô ta không quá năm mươi tuổi.

Bản thân Lâm Vân cũng còn trẻ mà luyện tới đỉnh cao. Nhưng hắn biết đó là nhờ hắn uống hai viên Tạo Hóa Đan. Có thể tưởng tượng, thiên phú của cô gái kia rất kinh người.

## 582. Chương 488: Nguyên Tố Kim

Tốc độ phi hành của Uông Chí Hà rất nhanh. Đảo mắt đã mang theo Lâm Vân đi ra thành Thác Mã. Một lúc sau, hai người đã tới một nơi cách thành Thác Mã một nghìn dặm.

- Tự động lấy hết đồ đạc của ngươi ra đây. Ta không thích nói nhiều.

Uông Chí Hà đỗ xuống một nơi vắng vẻ, rồi dứt khoát nói.

- Thì ra ngươi không phải là cứu ta, mà là muốn cướp đồ đạc của ta.

Lâm Vân giả vờ phẫn nộ nói.

Uông Chí Hà chỉ lạnh lùng cười, chẳng muốn nói nhiều với Lâm Vân:

- Lập lại lần nữa, nếu không chủ động lấy ra, thì đừng trách ta không khách khí.

Lâm Vân lấy một cái nhẫn ra rồi nói:

- Cho ngươi không có vấn đề. Nhưng ta muốn biết, ngươi rốt cuộc để ý tới thứ gì trên người ta? Đừng nói là ngươi coi trọng số linh thạch đó, ta sẽ không tin.

Uông Chí Hà nhe rằng cười. Chẳng muốn nói nhảm với Lâm Vân, vung tay một cái, thu lấy giới chỉ của Lâm Vân. Uông Chí Hà cười lạnh, một tu sĩ Kết Đan mà cũng dám hỏi chuyện của mình. Mặc dù có chút thông minh, nhưng vẫn phải chết trên tay mình mà thôi.

Trong giới chỉ quả nhiên có hơn mười triệu linh thạch Thượng Phẩm. Uông Chí Hà âm thầm vui vẻ, nhưng sắc mặt lập tức biến đổi. Y không nhìn thấy thứ mình cần trong này.

Nhìn sắc mặt của Uông Chí Hà, quả nhiên y không vì linh thạch mà bắt mình. Chứng tỏ có thứ gì đó trên người mình mà y có thể cảm ứng được. Không biết là thứ gì nhỉ?

Uông Chí Hà bỗng nhiên lấy ra một cái mai rùa. Cái mai rùa phát ra ánh sáng yếu ớt, còn có linh khí ba động. Cái mai rùa này được làm từ chất liệu giống như cái của hắn. Nhưng lại nhỏ hơn nhiều.

Thì ra y dựa vào đó mới cảm ứng được. Không biết y cảm ứng được viên ngọc thuộc tính Thổ hay là Dương đỉnh.

Lâm Vân có thể khẳng định, cái mai rùa kia tuy nhỏ hơn cái của hắn, nhưng lực cảm ứng lại mạnh hơn của hắn nhiều.

Thì ra là thế.

- Đưa ta xem thử.

Lâm Vân khẽ vẫy tay. Cái mai rùa trong tay Uông Chí Hà lập tức rơi vào trong tay hắn. Sau đó hắn thử so sánh hai cái mai rùa. Hai cái mai rùa không có chút ngăn cản, liền dung nhập vào nhau.

Một tia sáng hiện lên, Lâm Vân rõ ràng cảm thấy chiếc mai rùa hiện tại đã trở nên mượt mà và tự nhiên hơn. Một cảm giác chỉ về hướng thành Thác Mã rõ ràng truyền tới. Quả nhiên ở thành Thác Mã có thứ mà hắn cần. Lâm Vân mừng rỡ. Khó trách mình luôn không cảm ứng được một bảo vật nào. Hóa ra mai rùa trong tay hắn còn chưa hoàn thiện. Thật đúng là nên đa tạ tên Uông Chí Hà này.

Uông Chí Hà đã sững sờ. Chính xác hơn là ngây dại. Y không ngờ đồ vật trong tay mình lại bị người khác lấy đi dễ dàng như vậy. Chuyện gì vừa mới xáy ra? Chẳng lẽ tu vị của mình kém kém người này một trời một vực. Hay là vì vừa nãy mình không chú ý? Nhưng hai khả năng này đều rất vớ vẩn.

- Ngươi dám đoạt đồ vật của ta?

Uông Chí Hà gầm lên một tiếng, phóng phi kiếm tấn công Lâm Vân.

Lâm Vân cười lạnh, chỉ vung tay lên một cái, phi kiếm của Uông Chí Hà đã không biết bay tới nơi nào rồi.

Hiện tại cho dù Uông Chí Hà là tên ngốc, cũng biết mình đá phải thiết bản. Tu vị của người này đã là sâu không thể lường được. Với tu vị của y mà cũng không phát hiện ra. Từ khi nào Hạt Nguyên Tinh xuất hiện cường giả như vậy?

Bỗng nhiên sắc mặt của Uông Chí Hà trở nên cứng đờ, rồi biến thành trắng bệch:

- Ngài, ngài chính là Lâm Vân, Lâm tiền bối, tôi, tôi…Cầu Lâm tiền bối tha tôi một mạng. Tôi nguyện ý giao hết tài sản của tôi cho tiền bối.

Rốt cuộc y đã nhớ ra người này. Mười năm trước, y đứng ở một nơi rất xa thành Quang Bình, và đã nhìn thấy qua Lâm Vân . Vừa nãy còn không chú ý, nhưng tới hiện tại mới nhớ ra.

Lâm Vân lạnh lùng cười, thu hồi giới chỉ của mình lại, tiện tay phóng một ngọn lửa thiêu rụi Uông Chí Hà.

Dám cướp đồ đạc của hắn, còn muốn hắn tha mạng, làm gì có chuyện tốt như vậy? Huống hồ y còn biết bí mật của mai rùa. Lâm Vân căn bản không có lý do gì để buông tha Uông Chí Hà.

Còn y lấy được mai rùa từ đâu, Lâm Vân căn bản không muốn biết. Hiện tại mai rùa đã hoàn chỉnh, việc tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong giới chỉ của Uông Chí Hà, ngoại trừ một ít linh thạch và đan dược ra, rõ ràng còn có một viên ngọc màu bạc. Lẽ nào đây chính là viên ngọc mang thuộc tính Kim?

Lâm Vân liền kinh hỉ. Vội vàng lấy viên ngọc màu bạc so sánh với viên ngọc thuộc tính Thổ. Bề ngoài giống như như đúc, còn tản mát ra sát khí của kim loại. Đây chắc chắn là nguyên tố Kim rồi. Thật đúng là may mằn.

Lâm Vân thu viên ngọc lại. Lập tức có ba thân ảnh xuất hiện trước mặt của Lâm Vân.

- Ngươi chính là tên tu sĩ vừa mới ăn cơm ở Thiên Dương Lâu?

Một tu sĩ mặt dài, có đôi mắt như chim ưng, nhìn Lâm Vân, lạnh lùng nói. Tu vị của y rõ ràng không thua kém gì Uông Chí Hà. Cũng là Luyện Hư trung kỳ.

- Đúng vậy, không biết các vị có gì chỉ giáo không?

Lâm Vân vỗ vỗ bụi bặm trên quần áo, lơ đãng nói.

- À, chúng ta là người của Giản gia, theo lệnh của Nhị công tử đuổi theo tới đây. Tên tu sĩ tên là Uông Chí Hà đi đâu rồi?

Một tu sĩ Hóa Thần ôn hòa hỏi.

- Y cướp đồ đạc của tôi rồi đi rồi. Các vị muốn đuổi theo bây giờ thì vẫn còn kịp đấy.

Lâm Vân vốn định nhờ mấy người này dẫn tới Giản gia. Nhưng thần thức của hắn đã quét tới cô gái áo hồng kia. Liền bỏ đi suy nghĩ này.

Cô gái áo hồng và cô gái che mặt đang bị hai tu sĩ ngăn cản. Trong đó có một tu sĩ Hóa Thần và tu sĩ Luyện Hư trung k� liền dừng tay lại, rồi nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Bọn họ cũng muốn nghe Lâm Vân trả lời như thế nào.

Vừa nhìn là biết Uông Chí Hà là một kẻ lòng lang dạ sói. Mà người trẻ tuổi có tu vị Kết Đan bị Uông Chí Hà bắt đi, vẫn bình yên vô sợ. Chuyện này có vẻ quỷ dị. 0

## 583. Chương 489: Thực Lực Của Giản Gia

- Ài, đừng nhắc tới y nữa. Tên Uông Chí Hà kia đúng là một tên khốn kiếp.Tưởng rằng y giúp tôi, ai ngờ y lại muốn cướp đoạt giới chỉ của tôi. Giới chỉ của tôi có nhiều thứ như vậy, sao có thể giao cho y được? Tôi đương nhiên là không đồng ý rồi. Y đang muốn động thủ, thì may mà có hai vị cao nhân của Giản gia tới, đuổi tên Uông Chí Hà đi. Hiện tại bọn họ vừa đuổi vừa đánh, không biết đã chạy tới nơi nào. Tôi nhìn thấy các vị đang luận bàn ở đây, cho nên tới xem náo nhiệt.

Lâm Vân tháo cái giới chỉ ở ngón tay ra, vẻ mặt đưa đám nói.

Nguyên lai là như vậy. Các tu sĩ ở đây cơ bản đều tin lời Lâm Vân.

Chỉ có cô gái che mặt là nhíu mày, nhưng không nói gì. Cô ta thấy sự việc không đơn giản như lời hắn nói.

Cô gái áo hồng lên tiếng:

- Người của Giản gia cũng không phải là hạng người tốt đâu. Tôi nghĩ anh nên cẩn thận. Nếu không anh đi cùng chúng tôi nhé.

- Không được. Người trẻ tuổi kia phải đi cùng tôi trở về Giản gia. Đây là mệnh lệnh của Nhị thiếu gia.

A Phúc xen ngang lời cô gái áo hồng.

- Hừ, đừng tưởng rằng ta không biết Giản gia của các ngươi âm mưu gì. Muốn tài sản trên người hắn thì cứ nói toạc ra, dấu dấu diếm diếm như thế làm gì.

Cô gái áo hồng hừ lạnh một tiếng.

Nói xong, cô ta xoay người hỏi Lâm Vân:

- Này, anh tên gì?

Lâm Vân cực kỳ buồn bực. Mấy người này thật đúng là coi hắn như cục đá ven đường. Đến hiện tại mới có người hỏi tên hắn.

Nhưng Lâm Vân vẫn cười ha ha trả lời:

- Tương phùng hà tất tăng tương thức . Cảm ơn lòng tốt của cô nương. Nhưng tôi vẫn tin tưởng Giản gia. Hẹn gặp lại cô.

(\* Gặp nhau đây, cứ gì phải là quen biết sẵn – Tỳ Bà Hành, Lý Bạch)

Rồi hắn quay sang nói với A Phúc:

- Còn chờ gì nữa, đi thôi A Phúc.

A Phúc sững sờ nhìn Lâm Vân. Y có một loại cảm giác như mình là nô bộc của hắn vậy. Y lắc đầu, xóa bỏ suy nghĩ hoang đường này khỏi óc.

- Có thể. Tuy nhiên, hai cô gái này đã từng đắc tội thiếu gia của chúng tôi. Chờ tôi xử lý bọn họ rồi nói sau.

A Phúc nhớ tới nhiệm vụ chính của mình lần này, là tới bắt hai cô gái trở về. Tìm được Lâm Vân là niềm vui ngoài ý muốn.

Lâm Vân ngạc nhiên. Mình đã xuất hiện rồi, bọn chúng vẫn còn muốn bắt hai cô gái. Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Lẽ nào giết hai người này thì hắn không thể đi tới Giản gia lấy thứ mình cần sao? Nghĩ tới đây, Lâm Vân nổi lên sát ý.

- Tương phùng hà tất tăng tương thức

Cô gái che mặt thì thào lập lại những lời của Lâm Vân, bỗng cô ta chắp tay nói với Lâm Vân:

- Đạo hữu, câu này chắc không chỉ có vậy chứ? Không biết còn có vế sau hay không?

Lâm Vân khoát tay:

- Nói hết ra thì dài lắm. Nhưng câu trước thì có thể nói cho cô biết, chính là “ Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tăng tương thức”

( Cùng là khách lưu lạc nơi chân trời. Gặp nhau đây, cứ gì phải là quen biết sẵn?)

- Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân, tương phùng hà tất tăng tương thức.

Cô gái che mặt thì thào nói, bỗng quay về hướng A Phúc:

- Được rồi. Nếu đạo hữu kia đồng ý đi với các ngươi, hai người chúng ta cũng cũng tới Giản phủ ngồi một lát.

Lâm Vân sững sờ. Hắn không ngờ cô gái che mặt cũng muốn tới Giản phủ. Mình tới đó để làm cường đạo. Cô ta tới đó làm gì?

A Phúc không nghĩ nhiều như vậy. Mấy người này đã chủ động đi cùng thì không gì tốt hơn. Nếu xảy ra chiến đấu thì bên mình chưa chắc lưu lại được bọn họ.

Tuy cô gái áo hồng chỉ có tu vị Nguyên Anh. Nhưng cô gái che mặt có tu vị không thua kém gì mình.

Cô gái áo hồng cũng sững sờ:

- Âm tỷ…

Cô ta biết nguy hiểm trong chuyện này. Nếu đi tới Giản phủ thì sao có thể dễ dàng đi ra được? Trợ giúp Lâm Vân là một chuyện, nhưng nếu liên lụy tới Âm tỷ thì lại là chuyên khác.

- Không phải em lo lắng cho vị đại ca kia sao? Chúng ta cùng đi thôi.

Cô gái che mặt cười cười, nói với cô gái áo hồng.

- Đúng, nếu bọn họ muốn làm gì chúng ta, chúng ta cứ nói…

Cô gái áo hồng còn chưa dứt lời, thì cô gái che mặt cắt ngang lời:

- Đi thôi.

Lâm Vân nhìn hai người, hiện tại hắn cũng biết thân phận của hai người không tầm thường. Nhưng lại không nghĩ ra vì sao hai người muôn dính vào chuyện này.

…

Giản gia.

Thế gia đệ nhất của thành Thác Mã. Nghe nói gia chủ của Giản gia đã là cao thủ Đại Thừa Kỳ. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn, còn chưa từng có ai nhìn thấy ông ta.

Lúc A Phúc dẫn theo Lâm Vân tới cửa chính của Giản gia, Lâm Vân đã cảm nhận được sự rung động từ cái mai rùa. Không ngờ sư rung động này lại mãnh liệt như vậy. Cách qua một giới chỉ rồi mà vẫn còn cảm thấy.

- Ha ha, A Phúc, ngươi làm rất tốt. Dẫn hai mỹ nữ đi nghỉ trước đi.

Giản Lạc Phiến nhìn thấy Lâm Vân đi vào đại viện, thậm chí còn thấy hai cô gái lắm chuyện ở Thiên Dương Lâu, trong lòng cao hứng. Trong nhất thời đắc ý quên hình.

Dám làm xấu mặt của mình ở Thiên Dương Lâu. Để tí nữa xem lão tử tra tấn các ngươi như thế nào. Nghĩ tới đây, ánh mắt của y nhìn về phía hai cô gái đầy vẻ dục vọng.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Làm xong việc ở đây, cũng là lúc tên thiếu gia này đi đời. Không vì cái gì khác, chỉ vì hắn cảm thấy tên thiếu gia này ngứa mắt mà thôi.

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Đại viện của Giản gia quả nhiên có bố trí trận pháp phòng ngự. Thậm chí còn kèm theo một sát trận. Tuy nhiên hai trận pháp này không lợi hại lắm, chỉ cần vài thương là giải quyết. Có khí tức cường hãn xuất hiện trong thần thức của Lâm Vân. Ít nhất là hai tu sĩ Hợp Thể và một tu sĩ Đại Thừa Kỳ.

Giản gia quả nhiên có nội tình. Khó trách dám kiêu ngạo như vậy.

- Không, chúng tôi muốn ở bên cạnh vị đại ca kia.

Cô gái che mặt lập tức lạnh lùng nói.

- Lớn mật. Nơi này là Giản phủ, đâu phải là nơi ngươi muốn làm gì thì làm.

Giản Lạc Phiến còn chưa lên tiếng, thì một người tu sĩ trung niên đã quát lớn.

Một cỗ khí tức cường đại xông tới, khiến cho cô gái che mặt phải biến sắc. Nhưng người khác không nhìn thấy sự biến hóa đó mà thôi. Cô ta khẳng định người này đã là cường giả Hợp Thể. Không ngờ Giản gia lại có cao thủ như vậy.

- Nhị ga.

Giản Lạc Phiến vừa thấy người trung niên, liền đi lên phía trước thi lễ. Người này chính là Nhị gia của y, Giản Niên Hành.

Lâm Vân mỉm cười, cô gái che mặt bỗng nhiên cảm thấy áp lực toàn thân biến mất vô ảnh vô tung. Cô ta kinh dị nhìn Lâm Vân. Sự thật chứng minh dự đoán của cô ta không sai. Người trẻ tuổi kia đúng là một cao thủ khủng bố.

Giản Niên Hành bỗng nhiên biến sắc. Y không nhìn thấy có kẻ nào ra tay, vậy mà khí thế của y vừa phóng ra đã tiêu tán. Y vốn định khiến cho ba người này bị thương coi như trừng trị. Nhưng ba ngươi rõ ràng như không cảm nhận được vậy. Chứng tỏ ba người này không đơn giản.

- Vài vị tới Giản phủ là có chuyện gì?

Giản Niên Hành nghiêm túc hỏi.

## 584. Chương 490: Một Kích Bất Ngờ

Lâm Vân mỉm cười:

- Lão huynh sao lại hỏi như vậy. Chúng tôi được Giản Lạc Phiến thiếu gia mời tới đây cơ mà. Muốn nói thì cũng là Nhị thiếu gia nói, hỏi chúng tôi làm gì? Thật là kỳ quái.

Hắn đã cảm nhận được thứ mình cần. Nhưng để lấy được cũng phải tốn chút công phu. Hắn vốn có thể trực tiếp đoạt lấy. Nhưng làm như vậy sẽ phải giết người diệt khẩu. Mà hắn không muốn giết hai cô gái này.

- Nhị gia, hai cô gái kia là cháu vừa mới mua từ kỹ viện về. Để cháu mang hai người đó về phòng, đỡ phải hai người đó nói nhảm nhiều.

Giản Lạc Phiến còn tưởng rằng Nhị gia không hiểu, vội vàng nói. Dù sao nơi đây cũng là Giản phủ, không có kẻ nào dám động tới y.

Lời của Giản Lạc Phiến còn chưa dứt, cô gái che mặt liền vung tay lên. Một thanh phi kiếm màu xanh nhạt lao tới với tốc độ cực nhanh, rồi xuyên qua giữa trán của Giản Lạc Phiến. Đúng là một kích giết chết.

Giản Niên Hành thì đổ mồ hôi lạnh. Lúc cô gái kia vừa mới ra tay, y đã muốn ngăn cản. Nhưng y lại khiếp sợ phát hiện, mình không có cách nào nhúc nhích. Một cỗ khí tức cường hãn đã ngăn cản y lại, khiến y không thể cứu viện được.

Cô gái che mặt thấy một kích của mình thành công, trong lòng cũng rất ngạc nhiên. Giản Lạc Phiến vốn chỉ có tu vị Kết Đan hậu kỳ, giết người này thật quá đơn giản. Nhưng Nhị gia của Giản Lạc Phiến ở đây, cô ta chỉ muốn giáo huấn y một thoáng mà thôi. Không ngờ tên Nhị gia không hề động đậy gì, bất chấp cô ta muốn giết cháu trai của y.

Đã như vậy, cô ta liền không do dự. Mặc dù hơi hoài nghi, chuyện này có liên quan tới người trẻ tuổi, nhưng cô ta vẫn không quá tin tưởng. Coi như người trẻ tuổi kia không e ngại Nhị gia của Giản Lạc Phiến. Nhưng muốn làm cho một tu sĩ Hợp Thể bất động, không thể ra tay cứu viện, thì nghe cũng quá rợn người.

- Cô, cô dám giết Nhị công tử, cô…

A Phúc nhất thời kích động, nói không lên lời.

- Giết thì cũng giết rồi. Vậy thì sao chứ? Hạng người bại hoại như y, chết cũng đáng.

Tuy cô gái áo hồng cũng hơi bất ngờ với việc sư tỷ giết người gọn gàng như vậy, nhưng hiện tại Giản Lạc Phiến đã chết. Mà bọn họ cũng không phải là những người sợ phiền phức.

Ra ngoài ý định chính là Giản Niên Hành chỉ lạnh lùng nói:

- A Phúc, đi mời gia chủ tới đây. Kể lại chuyện diễn ra cho gia chủ.

- Không cần, ta tới rồi.

Một lão già hơn sáu mươi tuổi đi vào sân nhỏ. Khuôn mặt của ông ta xanh lại khi nhìn thấy cháu nội của mình bị chết. Rồi ngẩng đầu nhìn ba người Lâm Vân.

- Cô giết Lạc Phiến, ta không trách cô. Ta biết hai vị cô nương làm vậy là do có người xúi giục. Hai cô đi đi, chuyện này tôi sẽ bẩm báo kỹ càng với sư môn của các cô. Nhưng người nam tử xúi giúc kia, ta không thể buông tha được. Hắn phải đền mạng cho Lạc Phiến.

Khuôn mặt của lão già tuy đã tái nhợt, nhưng ông ta vẫn cố nhịn lửa giận trong lòng, nói với cô gái che mặt.

Lúc cô gái che mặt vừa động thủ, ông ta liền nhìn ra cô ta là người của Thiên Trì Điện. Một nữ tu trẻ tuổi như vậy có thể tu luyện tới mức này. Nói không chừng là đệ tử trọng yếu của Thiên Trì Điện. Nếu ông ta đắc tội với cô ta, thì có lẽ sau một khắc, Giản gia của ông ta sẽ không còn tồn tại.

Tuy nhiên, ông ta không có ý bỏ qua cho hai người. Giết ở Giản phủ thì không giết được rồi, nhưng giết ở nơi vắng vẻ thì ai biết đấy là đâu.

Trong lòng ông ta cũng thầm hận đứa cháu hư hỏng của mình. Rõ ràng ngay cả người của Thiên Trì Điện cũng dám đắc tội. Ông ta chưa vội xử lý người của Thiên Trì Điện, nhưng người nam tử kia, ông ta không thể buông tha được. Ông ta biết Thiên Trì Điện không thu đệ tử nam. Nếu cô gái kia không đồng ý ông ta giết hắn, thì ông ta sẽ khống chết hai cô gái này trước, rồi giết người nam tử. Đến lúc đó, cho dù người của Thiên Trì Điện tới, ông ta cũng có lấp lửng cho qua chuyện.

Lão giả vừa nói vậy, khiến cho Lâm Vân và vài người ở đây của Giản gia đều ngạc nhiên. Rõ ràng lại buông tha cho cô gái đã giết cháu của mình. Chuyển hết trách nhiệm tới người nam tử trẻ tuổi vốn không liên quan gì. Có phải gia chủ vừa mới kết thúc bế quan, nên đầu óc còn chưa tỉnh táo?

Lâm Vân giận quá thành cười. Con mẹ nó, đây là lý lẽ gì vậy? Giết người không việc gì, mình ở đây xem náo nhiệt ngược lại bị liên lụy. Dù việc cô gái che mặt có thể giết chết Giản Lạc Phiến là có bàn tay của hắn. Nhưng Lâm Vân không tin, lão già vừa mới tới này phát hiện ra hành động mờ ám của hắn.

Thông qua lời lão già, quả nhiên hậu trường của hai cô gái này quả thật không nhỏ. Thế đạo quả nhiên là như vậy, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Sát khí trong người Lâm Vân bùng lên. Không giết vài người của Giản gia, thì bọn họ còn tưởng mình dễ nói chuyện.

Lão già lạnh lùng nhìn Lâm Vân rồi cười to, nhưng không hề có chút vui vẻ nào:

- Lão phu là Giản Niên Thắng, tu sĩ Đại Thừa. Lúc xuống âm phủ thì đừng quên báo cho Diêm Vương.

Nghe lão già nói vậy, hai cô gái không khỏi rùng mình một cái. Tu sĩ Đại Thừa a, chỉ cần một cái búng tay của ông ta thôi, hai người cũng biến thành tro bụi rồi.

- Hai cô tới Thiên Dương Lâu chờ tôi. Tôi sẽ trở lại đó nhanh thôi.

Lâm Vân quay đầu nhìn nói với hai cô gái.

- Chúng tôi đi rồi, anh làm sao bây giờ? Lão già kia rõ ràng muốn giết anh.

Cô gái áo hồng vội vàng nói.

- Chỉ Phán, chúng ta đi thôi.

Cô gái che mặt kéo tay của sư muội, hướng Lâm Vân nói:

- Cũng được, chúng tôi ở Thiên Dương Lâu chờ anh một ngày. Nếu anh không tới, tôi sẽ nói chuyện này cho sư phụ của tôi.

Nói xong, cô ta liền kéo cô gái áo hồng rời khỏi Giản gia. Cô ta biết dù bọn họ ở đây cũng không giúp được gì. Tu sĩ Đại Thừa không phải dựa vào nhiều người là có thể thắng được. Huống hồ bọn họ chỉ có ba người.

Sắc mặt của Giản Niên Thắng đã rất âm trầm. Đợi cho hai cô gái kia rời khỏi Giản phủ, ông ta mới nhìn chằm chằm Lâm Vân, nói:

- Đừng tưởng rằng bọn họ cũng thoát khỏi số chết như ngươi. Ta chỉ không muốn giết bọn họ tại Giản phủ mà thôi. Có lẽ lúc bọn họ chết, ngươi còn đang cầu khẩn vì sao không chết sớm một chút.

Giản Niên Thắng vừa dứt lời, hơn mười thân ảnh mang theo khí tức cường đại rơi xuống đại viện của Giản gia, rồi bao vây Lâm Vân lại.

- Ta biết ngươi không phải là tu sĩ Kết Đan đơn giản như vậy. Hừ, ngươi tưởng rằng ta sẽ tin tưởng sao? Khô Mộc, lập tức mở trận pháp.

Giản Niên Thắng nói xong, khí tức cường đại bộc phát ra ngoài, quả nhiên là tu sĩ Đại Thừa.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Không chỉ nói hiện tại. Cho dù lúc hắn chỉ có tu vị Ngũ Tinh, hắn cũng không để tên Giản Niên Hành này vào mắt. Tên này còn kém cả tên tu sĩ Đại Thừa lúc hắn gặp ở Úy Tinh.

Thấy Lâm Vân không hề tỏ vẻ e ngại. Trong lòng Giản Niên Thắng bỗng dâng lên một dự cảm không tốt.

## 585. Chương 491: Nguyên Tố Hỏa

Lâm Vân lắc lắc tay, chậm rì rì nói:

- À, quên chưa giới thiệu. Ta tên là Lâm Vân, là một tán tu. Còn về tu vị, thì ta cũng không biết tu vị của ta là gì.

- Hừ, cho dù ngươi là ai…Cái gì, ngươi là Lâm Vân? Là Lâm Vân kia, ngươi, ngươi….

Giản Niên Thắng đột nhiên cảm thấy cổ họng của mình như bị xương cá mắc vào vậy. Nói được vài chữ, thanh âm bắt đầu run rẩy.

Ông ta nhớ tới một nhân vật truyền kỳ đáng sợ. Một tên đã từng diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện. Điều này còn chưa tính. Tịch Mịch Cốc đã từng vây công hắn lại, nhưng hắn vẫn giết được ba tu sĩ Đại Thừa, chín tu sĩ Hợp Thể, và làm trọng thương ba tu sĩ Hợp Thể khác. Nếu là người này, thì Giản gia không cần phải đánh nhau với hắn, trực tiếp tự vẫn cho xong chuyện.

Cho dù Giản gia là một gia tộc có thực lực không nhỏ. Nhưng so với các môn phái lớn, bọn họ còn không bằng một ngón tay.

Lâm Vân mặc kệ y, Phệ Hồn Thương đã xuất hiện trong tay. Đôi mắt của Giản Niên Thắng co rút lại. Cho dù ông ta có ngu ngốc thì cũng biết về cây trường thương kia. Cây trường thương ka đã từng giết không biết bao nhiêu cường giả. Mà ông ta có tính là cái gì.

Trận pháp mở ra, vô số lưỡi đao và mấy chục pháp bảo mang theo tiếng rít gào đánh về hướng Lâm Vân.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng. Trường thương trong tay rung lên.

Thương đầu tiên, đại trận của Giản gia bị công phá.

Thương thứ hai mang theo tia sáng máu tím, hơn mười đệ tử Hóa Thần Kỳ và Luyện Hư Kỳ bị sát khí thảm thiết bao vây lại. Đảo mắt đều bị chết hết, không có một cơ hội hoàn thủ.

Thương thứ ba, Giản Niên Thắng và hai tu sĩ Hợp Thể liều chết ngăn cản một thương này. Nhưng ba người đồng thởi thổ huyết, pháp bảo trong tay thì bị nghiền nát hoàn toàn.

Lâm Vân thu hồi Phệ Hồn Thương, lạnh lùng nhìn Giản Niên Thắng:

- Không sai, Giản gia của các ngươi có thể ngăn cản được một thương của ta. Vậy thì ta cho các ngươi một cơ hội. Nếu các ngươi lại có thể ngăn cản thêm một thương của ta, thì hôm nay ta tha mạng chó của các ngươi.

Trong lòng Giản Niên Thắng dâng lên sự hối hận vô tận. Nếu có thể quay ngược thời gian, thà rằng đắc tội Thiên Trì Điện, ông ta cũng không muốn dính líu gì với tên Sát Thần này.

Nhưng thế giới này không có sự hối hận. Lựa chọn đắc tội với Lâm Vân, lại tránh được Thiên Trì Điện.

Ông ta cũng biết, nếu Lâm Vân lại tung ra một thương, thì ba người bọn họ không có còn một cơ hội sống sót. Sát ý của một thương vừa nãy vẫn còn âm ỉ trong người ông ta.

Nếu biết người này là Lâm Vân, ông ta chắc chăn sẽ không lựa chọn đối kháng. Không chỉ nói hắn chỉ giết một đứa cháu nội hư hỏng của mình. Cho dù hắn có giết toàn bộ cháu nội, ông ta cũng không dám nghĩ tới việc phản kháng.

Mà không ngờ người này lại lợi hại đến như vậy. Nếu nói Lâm Vân nói đi diệt Tịch Mịch Cốc ngay bây giờ, ông ta cũng tin tưởng.

Lâm Vân nhìn vẻ sợ hãi của Giản Niên Thắng, chỉ hai người bên canh nói:

- Ta muốn đánh cuộc lần thứ hai, đó là một thương vừa nãy của ta đã giết hai người bọn họ.

Lâm Vân vừa dứt lời, Giản Niên Hành và một tu sĩ Hợp Thể khác bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, rồi ngã xuống đất chết.

Lâm Vân đập mạnh Phệ Hồn Thương xuống đất, phát ra một tiếng vang thanh thúy, lần nữa nói:

- Ta đánh cuộc với ngươi lần thứ ba, đan điền của ngươi sẽ bị ta phá nát.

Giản Niên Thắng cười với vẻ sầu thảm:

- Ngươi thắng.

Nói xong, ông ta liền ngồi vật xuống, thoáng cái đã già đi vô số tuổi.

Lâm Vân nhìn Giản Niên Thắng ngồi ở đó, không có sự đồng tình nào cả. Nếu thực lực của hắn không bằng bọn chúng, thì người nằm trên mặt đất đã là hắn rồi. Thậm chí còn thê thảm hơn hơn tên Giản Niên Thắng này vô số lần.

- Lâm tiền bối, nếu ngài có thể tha cho các con cháu còn lại của Giản gia, Giản Niên Thắng tôi xin thề độc. Giản gia mãi mãi sẽ không oán hận gì tiền bối. Hơn nữa tôi còn giao cho tiền bối một bảo vật gia truyền và nơi mà tổ tiên của tôi đã tìm được bảo vật. Bảo vật đó vốn có hai cái, nhưng tổ tiên của tôi chỉ tìm được một cái, lúc trở về thì đã qua đời.

Giản Niên Thắng khẩn cầu nói.

Lâm Vân nghĩ bụng. Đan điền của Giản Niên Thắng đã bị mình phá, giờ chẳng khác gì một phế nhân. Nên hắn căn bản không phải e ngại Giản gia trả thù. Ngay cả Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện hắn cũng dám diệt. Chẳng lẽ còn sợ một cái Giản gia sao?

Nhưng thế giới hỗn độn rất hấp dẫn hắn. Nghe Giản Niên Thắng nói, có vẻ như y còn chưa biết bảo vật gia truyền của nhà y có liên quan tới thế giới hỗn độn. Thậm chí còn có một cái khác. Lâm Vân liền tâm động. Nhưng không biết lão già giảo hoạt này có nói thật hay không.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân gật đầu nói:

- Đã như vậy, ngươi lấy thứ đó ra.

Về nhà kho của Giản gia, Lâm Vân thật không có hứng thú. Với tài sản hiện tại của hắn, mấy đồng tiền trinh kia hắn nhìn không thuận mắt.

Nghe Lâm Vân đồng ý, khuôn mặt của Giản Niên Thắng liền giãn ra. Lâm Vân thấy vậy, hừ lạnh một tiếng:

- Nếu ngươi dám lừa dối ta, thì đừng nói ta không cho ngươi cơ hội.

Giản Niên Thắng sợ hãi nói:

- Tôi tuyệt đối không dám bất kính với tiền bối.

Giản Niên Thắng thật đúng là không có ý gì khác. Ông ta dự định tặng đồ cho Lâm Vân, rồi lập tức mang theo tộc nhân rời khỏi thành Thác Mã. Lần này tinh anh của Giản gia đã mất đi tám phần. Tiếp tục lưu lại thành Thác Mã là lựa chọn không khôn ngoan.

Hơn nữa, ông ta cũng biết, cho dù Giản gia có tồn tại thêm một nghìn năm, cũng không phải là đối thủ của Lâm Vân. Thực lực của người này đã tới mức khủng bố rồi. Báo thù chỉ là tới nạp mạng mà thôi.

Vừa nãy ông ta chỉ ôm thái độ xem thử. Nhưng không ngờ Lâm Vân đúng là cho mình một cơ hội. Mà hắn thì rõ ràng thì không thèm để ý tới nhà kho của Giản gia. Cho nên ông ta muốn tống tên Sát Thần này rời đi càng nhanh càng tốt, đỡ cho hắn phải đổi ý.

Giản Niên Thắng rất nhanh lấy ra một cái hộp và một cái thẻ ngọc đưa cho Lâm Vân. Hơn nữa còn thề độc. Mặc dù Lâm Vân không quan tâm, nhưng y đã muốn thề, thì Lâm Vân kệ y.

Lâm Vân vừa cầm cái hộp thì liền biết trong đó có thứ hắn cần. Mở cái hộp ra nhìn, ở bên trong có một viên ngọc màu đỏ. Lâm Vân âm thầm vui vẻ. Đây chính là viên ngọc thuộc tính Hỏa. Lần tới thành Thác Mã đúng là có thu hoạch lớn.

Thần thức lại quét tới thẻ ngọc. Ở trên có vẽ một cái bản đồ ghi bốn chữ Loạn Vực Tinh Không. Còn có một đoạn ghi chép, nói rằng tiền bối của Giản gia đã tới tầng thứ tám của Loạn Vực Tinh Không và tìm được viên ngọc mang thuộc tính Hỏa. Nhưng lúc đó y đã bị thương nặng, trở về thì chết. Trong thẻ ngọc còn ghi một tin tức, bảo vật giống như viên ngọc thuộc tính Hỏa ở tầng thứ chín.

Mặc dù Lâm Vân thấy thực lực của mình không tệ lắm, nhưng hắn vẫn cố kỵ với Loạn Vực Tinh Không mà Tân Nhai nhắc tới. Chỉ là không biết tổ tiên của Giản gia kia có phải là người mà Tân Nhai nhắc tới, đã từng lên tới tầng tám hay không.

Nhưng Lâm Vân không còn tâm trạng ở lại đây lâu. Liền bay lên trời, rời khỏi Giản gia, đi tới Thiên Dương Lâu.

## 586. Chương 492: Bầy Quầy Hàng

Thiên Dương Lâu vẫn náo nhiệt như vậy. Chuyện xảy ra vài tiếng trước căn bản không ảnh hưởng gì tới sinh ý ở đây. Lúc Lâm Vân đi tới đại sảnh của Thiên Dương Lâu, cái màn hình vẫn không ngừng hiện lên các thông tin, nhưng lại không thấy tung tích của hai cô gái đâu cả.

Lâm Vân hơi ngạc nhiên. Ở thành Thác Mã này, cô gái che mặt có thể coi như là một cường giả, không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn mới đúng? Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không thấy gì cả.

Phải biết rằng hiện tại thần thức của Lâm Vân hơn tu sĩ Đại Thừa bình thường gấp mấy lần. Nếu là một nơi như Địa Cầu, thần thức của hắn có thể bao trùm cả hành tinh đó

Tuy Hạt Nguyên Tinh lớn hơn Địa Cầu không biết bao nhiêu lần, nhưng thần thức của Lâm Vân rõ ràng không phát giác. Chứng tỏ hai cô gái kia đã rời đi rất xa rồi.

- Khách quan, đây là thư gửi cho ngài.

Một tiểu nhị của Thiên Dương Lâu đưa một bức thư cho Lâm Vân.

- Là của hai vị cô nương lưu lại.

Lâm Vân gật đầu nhận bức thư rồi mở ra xem. Một mùi thơm nhàn nhạt truyền tới:

“Xin lỗi đại ca, tôi và Chỉ Phán muội muội có việc quan trọng phải rời đi. Tôi có lưu lại một tia thần thức ở Giản ra, nên biết đại ca không xảy ra việc gì, trong lòng tôi rất vui mừng. Chỉ là không thể gặp lại đại ca, thật là tiếc nuối.”

“Nếu như đại ca muốn tìm tiểu muội, thì cầm cái thẻ ngọc này tới đảo Hào Quang. Tiểu muội nhất định sẽ đón chào. Trác Âm. ”

Ở trong bức thư còn có một cái thẻ ngọc. Lâm Vân thu bức thư và thẻ ngọc lại. Hắn đâu có thời gian để đi gặp một người chỉ thấy mặt mấy lần. Sở dĩ hắn có hảo cảm với hai người này, bởi vì tính cách thiện lương của cô gái áo hồng mà thôi. Để cho hắn đi tìm hai người mà ngay cả tên của họ, hắn cũng chỉ mới biết, hắn không có thời gian rảnh rỗi như vậy.

Mà cô nàng Trác Âm kia có thể để lại một tia thần thức mà hắn không phát hiện, chứng tỏ hậu trường của cô ta không đơn giản. Bằng không đâu học được công pháp thần kỳ như vậy.

Tuy nhiên, hiện tại hắn còn bận với việc tiêu diệt Tịch Mịch Cốc.

Lâm Vân lấy cái bùa truyền tin, liên lạc với Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử đi cũng không xa lắm, được gặp lại Lâm Vân thì cũng rất cao hứng. Biểu lộ không còn vẻ thần côn như lúc trước nữa, mà là cẩn thận hỏi thăm xem Lâm Vân muốn biết điều gì.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Tôi có vài vấn đề cần hỏi. Một là, ông có biết gì về năm viên ngọc mang thuộc tính Ngũ Hành hay không? Còn có hai cái đỉnh Âm Dương nữa. Chỉ cần trả lời được một điều trong đó, tôi sẽ trả cho ông một triệu linh thạch.

Sắc mặt của Thiên Cơ Tử trở nên nghiêm trọng. Y nhìn Lâm Vân nửa ngày, rồi mới liên tiếng:

- Vấn đề của đạo hữu, tôi rất khó trả lời. Mặc dù tôi không biết ngọc Ngũ Hành, nhưng tôi biết có một nơi gọi là Linh Tuyền. Nơi đó chính là con suối nằm trên núi Thiên Trì. Theo sư phụ của tôi nói, nước trong con suối quý giá như vậy, bởi vì trong con suối có chứa nguyên tố Thủy. Không biết có liên quan gì tới ngọc Ngũ Hành của mà đạo hữu nói không?

- Nhưng Linh Tuyền do Thiên Trì Điện bảo vệ. Không người nào được phép tới gần đó. Còn đỉnh Âm Dương thì tôi chưa nghe nói bao giờ. Đạo hữu là người đầu tiên làm khó tôi như vậy. Ài!

Nói tới đây, Thiên Cơ Tử lưu luyến trả lại cái giới chỉ cho Lâm Vân.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Tin tức của ông rất hữu dụng đối với tôi. Túi linh thạch này coi như là thù lao. Cảm ơn.

Nói xong, Lâm Vân liền biến mất trước mặt của Thiên Cơ Tử.

Thiên Cơ Tử sững sờ nhìn Lâm Vân bất động thanh sắc biến mất, trong lòng hoảng sợ vô cùng. Không ngờ người này lại lợi hại như vậy, vội vàng kêu lên:

- Đạo hữu ngàn vạn lần đừng liều mạng đi tới chỗ đó…

Nhưng Lâm Vân đã mất tăm mất tích.

Lần này Lâm Vân tới tìm Tịch Mịch Cốc. Trên thế gian này cũng có nhiều chuyện buồn cười, Tịch Mịch Cốc và Lâm Vân có thâm cừu đại hận, nhưng ngay cả vị trí của Tịch Mịch Cốc, Lâm Vân cũng không biết.

Lâm Vân thật sự nghĩ không ra, vì sao Tịch Mịch Cốc lại gây sự với hắn. Tịch Mịch Cốc nói cái gì, vì trả thù cho Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện, không để cho căn cơ của đại lục Hạt Nguyên bị tổn hai, Lâm Vân sao có thể tin tưởng.

Cũng may danh tiếng của Tịch Mịch Cốc rất lớn, Lâm Vân không biết, nhưng rất nhiều người biết vị trí của Tịch Mịch Cốc. Lâm Vân không cần hỏi người thứ hai, liền biết vị trí chính xác của Tịch Mịch Cốc.

Nhưng Lâm Vân không lập tức giết tới đó. Đầu tiên hắn phải điều tra rõ ràng xem rốt cuộc vì sao Tịch Mịch Cốc lại muốn giết hắn. Là vì thế giới hỗn độn hay là vì Tinh Hà Trùy.

Nếu như là Tinh Hà Trùy, thì diệt cả Tịch Mịch Cốc báo thù là xong. Nhưng nếu là thế giới hỗn độn, thì Lâm Vân không ngại giết tất cả những người biết chuyện này. Sự hấp dẫn của thế giới hỗn độn quá lớn. Cho dù là Lâm Vân, cũng không dám mạo hiểm để lộ ra ngoài.

Hơn nữa, hiện tại thế giới hỗn độn còn chưa hình thành. Một khi hắn tập hợp đủ các thành phần tạo nên thế giới hỗn độn, thì hắn có tư cách để khiêu chiến với các vị đại năng.

Thành Kim Châu là một thành thị Tu Chân cách Tịch Mịch Cốc gần nhất. Tòa thành này chủ yếu là người của Tịch Mịch Cốc. Hiện tại Lâm Vân đang ở thành Kim Châu. Hắn còn đang suy nghĩ đi vào Tịch Mịch Cốc như thế nào. Trực tiếp lao vào giết, thì sẽ không điều tra được nguyên nhân Tịch Mịch Cốc muốn giết hắn. Vậy chỉ còn có cách là dùng Tinh Dời, lén lút vào đó thu thập tin tức. Nhưng muốn Tinh Dời cũng phải vượt qua được đại trận hộ sơn của Tịch Mịch Cốc trước đã.

- Hai vị tiền bối, mời vào.

Một tiểu nhị cung kính mời hai tu sĩ vào quán. Lâm Vân để ý thấy quần áo của bọn chúng mặc giống với quần áo của những kẻ đã vây công mình lần trước.

Lâm Vân hơi nhíu lông mày. Hắn không nhìn lầm. Ống tay áo của bọn chúng đều có hình ngọn núi. Lâm Vân khẳng định hai người này chính là tu sĩ của Tịch Mịch Cốc.

Thấy hai người chỉ tùy ý gật đầu với tiểu nhị, rồi chắp tay phía sau đi vào. Lâm Vân hỏi một vị người bán hàng bên cạnh:

- Xin hỏi, người tiểu nhị kia đã là tu sĩ Kết Đan, vì sao phải gọi hai đệ tử Trúc Cơ là tiền bối vậy?

Người bán hàng trừng mắt nhìn Lâm Vân một cái:

- Hậu sinh, chắc cậu mới tới thành Kim Châu lần đầu tiên phải không? Có nhiều việc đừng nên nói lung tung ra ngoài. Phải nhớ cho kỹ, tất cả đệ tử của Tịch Mịch Cốc đều là tiền bối ở thành Kim Châu. Cho nên lần sau gặp đệ tử của Tịch Mịch Cốc phải lễ phép vào. Bằng không đến lúc chết lại không biết vì sao mà chết.

Lâm Vân bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên là một môn phái kiêu ngạo. Thành Kim Châu này phỏng chừng chính là sân sau của Tịch Mịch Cốc. Ở bên ngoài, Tịch Mịch Cốc dương dương tự đắc là môn phái ẩn thế. Nhưng nói không chừng, cả đại lục Hạt Nguyên đều biết Tịch Mịch Cốc là môn phái không biết xấu hổ. Chỉ là không có người dám nói mà thôi.

Nếu Tịch Mịch Cốc đã như vậy, Lâm Vân rất chờ mong sau khi tiêu diệt bọn chúng sẽ kiếm được nhiều tài nguyên như thế nào. Hắc hắc, càng có nhiều tiền, lão tử càng thích.

Lâm Vân nghĩ một lát, rồi đi tới một quán hàng bên lề đường, lấy ra mười viên linh thạch Trung Phẩm, nói với chủ quán:

- Ông có thể cho tôi mượn quán của ông một ngày được không. Yên tâm, chỉ một ngày mà thôi, ngày mai tôi sẽ trả lại.

Mười viên linh thạch chỉ để thuê quán một ngày, chủ quán đương nhiên là không lý do gì để từ chối rồi. Lập tức thu dọn quầy hàng rồi cầm linh thạch rời đi. Trong lòng ông ta còn cười thầm Lâm Vân ngu ngốc. Ở vỉa hè thì bầy chỗ nào mà chả được, căn bản chẳng có ai quản.

Lâm Vân ngồi xuống đằng sau rồi bày một ít đồ vật cấp thấp. Nhưng vẫn có một pháp khí Cực Phẩm được Lâm Vân ghi là pháp khí Trung Phẩm. Và một viên Thiên Diễm Tinh Kim bị Lâm Vân ghi là viên đá không rõ nguồn gốc.

Mục đích chủ yếu của hắn là muốn cho hai tên ‘Tiền bối’ Trúc Cơ của Tịch Mịch Cốc tới hỏi thăm. Sau đó thì chờ thời cơ làm thịt hai vị ‘Tiền bối’. Mong rằng hai người đó biết nhìn hàng.

- Trời ạ…

Có hai người đi qua quầy hàng của Lâm Vân. Một cô gái tùy ý nhìn hàng Lâm Vân bán. Cô gái bỗng nhiên kêu lên một tiếng, rồi vội vàng bịt miệng.

Cô gái cúi người xuống hỏi:

- Chủ quán, thứ này bán thế nào?

Cô ta chỉ về viên Thiên Diễm Tinh Kim. Người con trai thì cầm pháp khí Lâm Vân ghi là pháp khí Trung Phẩm, quan sát nửa ngày rồi lộ vẻ kinh hỉ.

Trong lòng Lâm Vân rất buồn bực. Chính chủ còn chưa tới, đã tới hai người biết nhìn hàng. Thật không biết nên làm thế nào cho phải.

- À, viên đá này do sư phụ của tôi nhặt được. Sư phụ của tôi nói viên đá này rất không tồi. Tôi thì không biết đó là đá gì, nhưng có lẽ là thứ tốt.

Lâm Vân chỉ đành trả lời như vậy. Trong lòng thì chỉ muốn hai tu sĩ Nguyên Anh này mau rời khỏi đây, đừng ngăn cản lão tử câu cá.

- Tôi muốn mua viên đá này và pháp khí kia. Giá tiền là bao nhiêu?

Cô gái cũng nhìn thấy pháp khí mà chồng mình cầm là bảo bối. Trong lòng tự nhủ, người này là ai vậy nhỉ. Rõ ràng cầm bảo bối ra bán mà không biết. Thật đúng là một tên ngốc.

Lâm Vân khó xử. Xem dáng vẻ này thì hai người chắc muốn mua bằng được. Đúng là làm khó hắn, đành phải nói:

- Các vị nói cái giá xem.

- Hai vật này không có tác dụng gì với anh. Nhưng lại rất hữu dụng với vợ chồng chúng tôi. Mà giá trị của nó cũng không kém, cho nên tôi trả cho anh một nghìn linh thạch Thượng Phẩm. Anh thấy thế nào?

Cô gái nói.

Lâm Vân thầm than. Nhân phẩm của đôi vợ chồng này coi như không tệ. Tuy đồ đạc của hắn giá trị hơn một nghìn linh thạch Thượng Phẩm rất nhiều. Nếu người bình thường chắc chỉ trả mấy trăm linh thạch Hạ Phẩm mà thôi. Đủ biết hai người này là hạng người quang minh lỗi lạc.

Đã như vây, bán cho bọn họ cũng không sao. Đợi cho hai người rời đi, thì lại lấy mấy thứ khác. Lâm Vân không phải người lạm dụng lòng tốt. Nhưng ở thế giới Tu Chân, gặp phải đôi vợ chồng như vậy, cũng thật là hiếm có. Cho nên giúp bọn họ một lần cũng không sao. Huống hồ hắn chỉ muốn hai người rời đi càng nhanh càng tốt. Nghĩ tới đây, hắn nói:

- Cũng được, hai vị lấy đi.

Cô gái nghe vậy, kinh hỉ kêu lên:

- Cảm ơn.

Rồi cô ta vội vàng lấy linh thạch.

- Khoan đã, thứ này ta muốn.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên.

- Nhưng tiền bối, chúng tôi đã mua vật này trước rồi. Hơn nữa chủ quán cũng đã đồng ý.

Cô gái vội vàng nói. Vừa mới phát hiện ra Thiên Diễm Tinh Kim để nâng cấp pháp bảo bổn mạng. Giờ lại phải đưa cho người khác, bọn họ thực sự không cam long. Nhưng người lên tiếng lại là một tu sĩ Hóa Thần. Hai vợ chồng căn bản không địch nổi.

- Hừ, một chủ quán chỉ có tu vị Trúc Cơ sơ kỳ thì biết cái gì? Ta ra giá một ngàn một trăm linh thạch Thượng Phẩm để mua viên đá đó.

Tu sĩ trung niên lạnh lùng nhìn thoáng qua Lâm Vân và đôi vợ chồng, hờ hững nói.

Lâm Vân căn bản chẳng đếm xỉa gì tới y. Người này không mặc trang phục của Tịch Mịch Cốc, xem ra không phải là người của Tịch Mịch Cốc. Trong lòng hắn dâng lên sự thất vọng. Hai cái tên đệ tử của Tịch Mịch Cốc kia sao mãi vẫn chưa ra nhỉ. Bọn chúng chết ở trong đó rồi hay sao thế?

- À, tôi buôn bán chú trọng tới chữ tín. Tôi đã nhận tiền của hai người này rồi. Mặc dù ông có đưa thêm một trăm linh thạch, nhưng tôi vẫn quyết định bán cho bọn họ. Đừng nói ông có trả thêm một răm, cho dù một vạn…

Lâm Vân còn chưa dứt lời, tên tu sĩ kia lại hừ lạnh một tiếng.

Sắc mặt của cô gái liền trở nên trắng bệch, rõ ràng là bị thương. Lâm Vân nhướn mày, hắn đã nổi lên sát khí. Cùng lắm thì đổi thân phận khác là được. Một tu sĩ Hóa Thần mà cũng dám vênh mặt hất hàm với hắn.

- Thật không biết sống chết. Một tu sĩ Trúc Cơ nho nhỏ và hai tu sĩ Nguyên Anh mà cũng dám kiêu ngạo như vậy. Không chỉ nói các ngươi, cho dù các ngươi có lôi sư môn ra thì thế nào?

Tên tu sĩ Hóa Thần nói xong, lấy ra một tấm lệnh bài.

- Lệnh bài của Tịch Mịch Cốc?

Đôi vợ chồng kinh hãi kêu lên.

Lâm Vân vừa nghe vậy liền giật mình. Người này chẳng lẽ là đệ tử của Tịch Mịch Cốc? Nghĩ tới đây, hắn vội vàng đứng lên hỏi:

- Ông là người của Tịch Mịch Cốc?

Tên tu sĩ Hóa Thần còn đang dương dương tự đắc, nghe thấy Lâm Vân hỏi, y cười ha ha nói:

- Ta không phải là đệ tử của Tịch Mịch Cốc. Nhưng ta tới Tịch Mịch Cốc theo lời mời của đạo hữu Dương Phong để thảo luận việc luyện đan. Đây là lệnh bài chỉ có những vị khách quan trọng mới có. Cho dù ta giết các ngươi ở đây, cũng không ai nói gì ta.

Sắc mặt của đôi vợ chồng đã trắng bệch. Bọn họ biết tên tu sĩ Hóa Thần đã nói đúng sự thật. Cho dù thành Kim Châu không cho phép giết người, nhưng một vị khách quý của Tịch Mịch Cốc giết hai tu sĩ từ bên ngoài tới, thì chỉ là việc nhỏ mà thôi. Thậm chí chả ai quan tâm tới.

Lâm Vân bỗng nhiên cười ha hả, nói với đôi vợ chồng:

- Như vậy thì tốt rồi. Hai người cầm viên đá rời đi thôi.

- Ngươi chán sống rồi phải không?

Tu sĩ Hóa Thần nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức muốn phát tác.

Lâm Vân lại lấy hai viên Thiên Diễm Tinh Kim to bằng quả bóng, nói:

- Đá này tôi còn rất nhiều. Hai người đi đi. Tôi còn có chuyện làm ăn với khách quý của Tịch Mịch Cốc.

Đôi vợ chồng trẻ khiếp nhìn viên Thiên Diễm Tinh Kim cực lớn trong tay của Lâm Vân, nhất thời ngây dại.

Người bán hàng này thật là may mắn. Không biết hắn kiếm đâu ra được đá Thiên Diễm Tinh Kim lớn như vậy. So với viên đá đó, viên của mình vừa mới mua chỉ như đồ bỏ đi mà thôi.

Tu sĩ Hóa Thần cũng ngây dại, sau một lúc lâu mới cười ha hả nói:

- Âu Dương Giáo ta thật là may mắn. Chuyện tốt như vậy cũng có thể gặp được. Ha ha…

Đôi vợ chồng thấy thế, vội vàng bỏ linh thạch lại rồi cầm viên đá đi. Trước khi đi, bọn họ còn nhìn Lâm Vân với vẻ đồng tình. Thậm chí cô gái còn nháy mắt ra hiệu cho Lâm Vân. Nhưng Lâm Vân giống như không thấy.

Đôi vợ chồng cũng chỉ phải bất đắc dĩ rời đi. Bọn họ biết tính mạng của người bán hàng kia đã lành ít dữ nhiều.

Âu Dương Giáo mặc kệ đôi vợ chồng. Chỉ cần tên bán hàng còn ở đây là được.

## 587. Chương 493: Lừa Dối

- Đưa hai viên đá đấy cho ta.

Âu Dương Giáo cũng lười nói nhảm. Thiên Diễm Tinh Kim to như vậy là vật báu vô giá, có tiền cũng không mua nổi.

- Nhìn cái gì vậy?

Bởi vì chuyện vừa xảy ra, có rất nhiều người vây quanh quầy hàng của Lâm Vân. Âu Dương Giáo liền rống lên một tiếng. Mọi người mới vội vàng tản đi.

Lâm Vân đã sớm thu Thiên Diễm Tinh Kim lại, nhìn vẻ cuồng nhiệt của Âu Dươn Giáo, nói:

- Khách quý, ông có biết tôi lấy những viên đá đó từ đâu không? Để tôi nói cho ông biết. Nơi đó có vô số những hòn đá như vậy. Mấy viên vừa rồi tôi chỉ tùy tiện nhặt mà thôi. Không ngờ nó lại đáng giá như vậy.

Khóe miệng Âu Dương Giáo hơi co rút lại. Đáng giá? Đây không phải nói nhảm sao? Thiên Diễm Tinh Kim mà không đáng giá, thì còn thứ gì đáng giá nữa? Lại nhớ tới Lâm Vân vừa nói hắn biết một nơi có vô số Thiên Diễm Tinh Kim, đôi mắt của Âu Dương Giáo liền đỏ bừng. Vươn tay nắm lấy ngực của Lâm Vân, luôn miệng hỏi:

- Nói mau, là ở đâu?

Lâm Vân nhìn xung quanh, bình tĩnh trả lời:

- Nói ở đây sao?

- À, đương nhiên là không. Ta mang ngươi rời khỏi đây.

Âu Dương Giáo liền kéo Lâm Vân rời đi. Thậm chí việc Lâm Vân thu hai viên Thiên Diễm Tinh Kim lại, y cũng không có hỏi. Nhất thời Âu Dương Giáo đã bị số Thiên Diễm Tinh Kim làm cho váng đầu. Khiến y không nghĩ tới vì sao một tu sĩ Trúc Cơ lại không hề sợ hãi mình.

Lâm Vân gỡ tay của Âu Dương Giáo ra, chậm rãi thu hồi đồ đạc rồi mới đi theo Âu Dương Giáo. Có vài tu sĩ cảm thấy không đúng, cũng muốn đi theo. Nhưng khi thấy tu vị của Âu Dương Giáo, bọn họ đành thôi.

Âu Dương Giáo vội vàng dẫn Lâm Vân ra ngoài thành Kim Châu, tới một nơi vắng người, mới kêu lên:

- Ở nơi nào? Những viên đá kia ở nơi nào? Mau dẫn ta tới dó.

Lâm Vân giả vờ không đếm xỉa gì nói:

- Chỗ đó chẳng những có những viên đá, mà còn có động phủ. Nhưng tôi lại không vào được. Giống như có cái gì chặn lại.

- Động phủ Thượng Cổ?

Âu Dương Giáo càng cả kinh. Thậm chí giọng nói đã trở nên run rẩy.

Lâm Vân thì vẫn bình tĩnh nói:

- Ông có sốt ruột thì cũng có tác dụng gì đâu? Chỗ đó chỉ có tôi mới có thể đi vào. Bởi vì động phủ đó đã nhận máu của tôi rồi. Lúc trước có một người cũng bảo tôi dẫn tới nơi đấy. Kết quả vì chưa đợi tôi nhỏ máu, tự tiện xông vào, liền bị trận pháp đánh chết. Ông tin hay không thì tùy ông.

Lâm Vân sợ người này nghĩ giết luôn hắn, sau đó sưu hồn. Như vậy thì kế hoạch của hắn không thể thực hiện được.

- Vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn ta đi. À, lão phu là Âu Dương Giáo. Sau khi chuyện này thành công, ta sẽ thu ngươi làm đệ tử.

Âu Dương Giáo vội vàng nói. Y chưa từng nghĩ một tu sĩ Trúc Cơ rõ ràng dám lừa gạt y.

Lâm Vân lại không nhanh không chậm nói:

- Điều này không thể được. Tôi đã hẹn với hai vị tiền bối của Tịch Mịch Cốc. Bọn họ nói rằng sẽ dẫn tôi tới tham quan bên ngoài đại trận của Tịch Mịch Cốc. Nếu tôi rời đi thì sẽ lãng phí cơ hôi này mất. Không được, không được.

Âu Dương Giáo tức giận khó nhịn, nhưng lại không dám thực sự bão nổi với Lâm Vân. Y sợ hắn lại không dẫn mình tới đó. Cho dù có thể sưu hồn, nhưng thứ này không hoàn thiện. Một khi không lục soát được thông tin gì hữu ích, thì y sẽ thua lỗ lớn.

- Xem trận pháp thì có cái gì, ta dẫn ngươi vào Tịch Mịch Cốc cũng không phải là không thể. Chỉ cần ngươi dẫn ta tới chỗ đó, thì lúc quay lại ta mang ngươi vào Tịch Mịch Cốc tha hồ mà nhìn.

Âu Dương Giáo vội vàng nói.

Lâm Vân lắc đầu nói:

- Không được, nếu không ông mang tôi tới chỗ Tịch Mịch Cốc trước rồi tôi sẽ dẫn ông tới chỗ đó sau. Phải biết rằng tôi hâm mộ Tịch Mịch Cốc đã lâu. Cuối cùng sắp được nhìn thấy rồi, sao có thể bỏ qua? Huống hồ chỗ kia rất xa. Cho nên tôi không đồng ý.

Thấy tiểu tu sĩ Trúc Cơ không do dự cự tuyệt hảo ý của mình, lửa giận trong lòng Âu Dương Giáo đã cháy bừng bừng. Hận không thể giết chết Lâm Vân. Nhưng y cũng không dám làm vậy.

Những gì Lâm Vân nói có hấp dẫn quá lớn. Nếu tin tức này bị lộ ra ngoài. Phỏng chừng không còn phần cho y. Cho nên để cho Lâm Vân thoát khỏi tầm mắt của y là không có khả năng. Phải đợi đến khi tới được nơi có đầy Thiên Diễm Tinh Kim và động phủ Thượng Cổ, tiến vào được trong đó mới có thể giết tên tu sĩ Trúc Cơ này.

- Được rồi, hiện tại ta dẫ theo ngươi tới Tịch Mịch Cốc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử mà ta mới thu nhận gần đây, tên là Nguyên Tạp biết chưa?

Âu Dương Giáo rơi vào đường cùng, đành phải thỏa hiệp với Lâm Vân.

Lâm Vân âm thầm cười lạnh, nhưng bề ngoài vẫn lộ vẻ hưng phấn. Chủ động nói:

- Chỉ cần vào được Tịch Mịch Cốc, tôi nhất định sẽ dẫn ông tới chỗ đó. Ông cứ yên tâm đi, tôi nói được là làm được.

Tống ngươi tới địa phủ, đương nhiên là có thể rồi.

Tịch Mịch Cốc quả nhiên cách thành Kim Châu không xa, nhưng khắp nơi đều có cấm chế. Cho dù với bản lĩnh của Lâm Vân hiện tại. Nếu không có Âu Dương Giáo dẫn đường, thì hắn rất khó đột nhập mà không bị ai phát hiện.

Hai tiếng sau, Âu Dương Giáo đã dẫn theo Lâm Vân tới đại trận hộ sơn của Tịch Mịch Cốc. Tuy Âu Dương Giáo là khách quen của Tịch Mịch Cốc, nhưng vẫn bị hỏi thăm đủ điều. Rồi mới lấy thẻ bài xác nhận thân phận đi vào.

Lâm Vân chỉ là một tu sĩ Trúc Cơ, còn là đệ tử của Âu Dương Giáo, cho nên chỉ hỏi có hai câu, liền cho qua.

Đi vào Tịch Mịch Cốc, Lâm Vân mới biết vì sao Tịch Mịch Cốc là môn phái đứng đầu của Hạt Nguyên Tinh. Tịch Mịch Cốc có diện tích ba nghin dặm. Mấy trăm ngọn núi đứng sừng sững trong cốc. Thần thức của Lâm Vân mới chỉ quét qua thôi, đã biết trên những ngọn núi kia có cường giả sinh sống.

Riêng tu sĩ Đại Thừa Kỳ, Lâm Vân đã cảm thấy có hai, ba mươi người. Thậm chí còn có một số khí tức hơn xa cả tu sĩ Đại Thừa.

Da đầu của Lâm Vân hơi run. Tịch Mịch Cốc cường hãn đã vượt quá dự đoán của hắn.

Còn tồn tại tu sĩ mạnh hơn Đại Thừa, chẳng lẽ là thần tiên sao? Huống hồ, Tịch Mịch Cốc thật có quá nhiều tu sĩ Đại Thừa. Thực không biêt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện dựa vào cái gì để nổi dang ngang với Tịch Mịch Cốc.

May mà mình không cường công. Nếu mà cường công, thì mình cũng không đối phó được với cường giả như vậy. Thế mới biết, mình thoát khỏi lần vây công kia là may mắn như thế nào.

- Còn đang suy nghĩ gì vậy? Mau đi thôi.

Âu Dương Giảo thấy Lâm Vân đứng đó cau mày trầm tư, lập tức không vui nói.

- Ta đã đến được đây rồi, ngươi có thể đi. À, đúng rôi, để ta tiễn ngươi một đoạn.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn Âu Dương Giảo.

- Ngươi nói cái gì vậy?

Âu Dương Giảo khó hiểu.

- Không có gì, chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục mà thôi.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, vươn tay bóp cổ của Âu Dương Giảo.

Âu Dương Giảo mở to mắt nhìn. Y phát hiện mình không có năng lực phản kháng nào trước mặt tên tu sĩ Trúc Cơ này. Chỉ có thể nói được vài tiếng:

- Ngươi, ngươi…

Rồi tắt thở. Y thật không ngờ có một ngày mình sẽ bị một tu sĩ Trúc Cơ bóp cổ chết.

Một ngọn lửa phóng tới thi thể của Âu Dương Giảo, y liền biến thành tro bụi. Lâm Vân lập tức rời đi. Tuy đệ tử của Tịch Mịch Cốc rất đông, nhưng dù sao nơi này cũng quá lớn. Có rất nhiều chỗ để Lâm Vân ẩn nấp.

Cao thủ của Tịch Mịch Cốc nhiều như vậy, thậm chí còn có cường giả vượt mức Đại Thừa, nhưng Lâm Vân căn bản không sợ. Hắn cũng không tính toán liều mạng.

## 588. Chương 494: Ám Sát

Còn tồn tại tu sĩ mạnh hơn Đại Thừa, chẳng lẽ là thần tiên sao? Huống hồ, Tịch Mịch Cốc thật có quá nhiều tu sĩ Đại Thừa. Thực không biêt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện dựa vào cái gì để nổi danh ngang với Tịch Mịch Cốc.

May mà mình không cường công. Nếu mà cường công, thì mình cũng không đối phó được với nhiều cường giả như vậy. Thế mới biết, mình thoát khỏi lần bao vây kia là may mắn như thế nào.

- Còn đang suy nghĩ gì vậy? Mau đi thôi.

Âu Dương Giảo thấy Lâm Vân đứng đó cau mày trầm tư, lập tức không vui nói.

- Ta đã đến được đây rồi, ngươi có thể đi. À, đúng rôi, để ta tiễn ngươi một đoạn.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn Âu Dương Giảo.

- Ngươi nói cái gì vậy?

Âu Dương Giảo khó hiểu hỏi.

- Không có gì, chỉ là tiễn ngươi xuống địa ngục mà thôi.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, vươn tay bóp cổ của Âu Dương Giảo.

Âu Dương Giảo mở to mắt nhìn Lâm Vân. Y phát hiện mình không có năng lực phản kháng nào trước mặt tên tu sĩ Trúc Cơ này. Chỉ có thể nói được vài tiếng “Ngươi, ngươi…” rồi tắt thở. Y thật không ngờ có một ngày mình sẽ bị một tu sĩ Trúc Cơ bóp cổ chết.

Một ngọn lửa phóng tới thi thể của Âu Dương Giảo, y liền biến thành tro bụi. Lâm Vân lập tức rời đi. Tuy đệ tử của Tịch Mịch Cốc rất đông, nhưng dù sao nơi này cũng quá lớn. Có rất nhiều chỗ để Lâm Vân ẩn nấp.

Cao thủ của Tịch Mịch Cốc nhiều như vậy, thậm chí còn có cường giả vượt mức Đại Thừa, nhưng Lâm Vân căn bản không sợ. Hắn cũng không tính toán liều mạng.

Lâm Vân tu luyện là công pháp Ngũ Tinh Quyết, là công pháp hoàn toàn do hắn sáng tạo. Hắn đã tu luyện Ngũ Tinh Quyết tới cực hạn, một khi che dấu khí tức thì sẽ không lo bị phát hiện.

Lâm Vân suy nghĩ nên diệt Tịch Mịch Cốc như thế nào. Tịch Mịch Cốc cường đại như vậy, trực tiếp đối kháng là hành động không thông minh.

Một nén nhang sau, Lâm Vân đã nghĩ ra biện pháp, chính là ám sát. Chỉ có ám sát mới có thể đối phó với nhiều cao thủ như vậy.

Một khi giết sạch những cao thủ trên cấp Hợp Thể, thì những tu sĩ còn lại không phải e ngại nữa.

Những tu sĩ Đại Thừa Kỳ tập trung chủ yếu ở trên các ngọn núi. Xem ra, tu luyện đến cấp này rồi thì địa vị phải cao, có quyền sở hữu riêng một ngọn núi. Điều này gây một chút phiền toái khi ám sát. Bởi vì ám sát bất kỳ một ngọn núi nào, những ngọn núi còn lại nhất định sẽ tăng mạnh đề phòng. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn quyết định ám sát. Nếu bại lộ thì liều mạng.

Bị Tịch Mịch Cốc tính kế như vậy, mà mới gặp khó khăn đã lui thì không phải tác phong của Lâm Vân. Huống hồ hắn có tự tin, nếu thất bại thì hắn chắc chắn có thể chạy trốn. Dù sao ở Hạt Nguyên Tinh, hắn vô thân vô quải. Giết một người là bớt một người, không cần phải cố kỵ.

Chỉ có đại trận hộ sơn là khắc tinh của Phệ Hồn Thương.

Đang lúc đắn đo, Lâm Vân phát hiện ra có hai tu sĩ đi ra từ một đại điện. Một tu sĩ Hợp Thể và một tu sĩ Đại Thừa.

Liền từ hai người này bắt đầu vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vô thanh vô tức tới gần.

- Người nào?

Giọng nói vừa vang lên, Phệ Hồn Thương đã xuyên qua giữa trán của y. Với tu vị cao hơn Đại Thừa rất xa, lại lén lút ám sát, hai tên tu sĩ còn chưa kịp làm gì, đã bị một thương của Lâm Vân giết chết. Hắn thu giới chỉ của hai người lại rồi dùng Tinh Dời biến mất tại chỗ.

Mặc dù giết hai người này rất nhẹ nhàng, nhưng Lâm Vân vẫn cảm giác chưa hoàn hảo. Ngũ Tinh Quyết giúp hắn không để lộ ra khí tức. Nhưng khi phóng ra Phệ Hồn Thương, thì sát ý của nó lại không thu liễm được.

Điều này chứng tỏ thương pháp của hắn còn chưa tới mức cực hạn. Một khi thương pháp không còn lộ ra sát ý nữa, thì hắn mới leo tới đỉnh cao.

Lâm Vân vừa mới giết hai tu sĩ bên này, thì lập tức lại đi ra bốn tu sĩ.

- Chuyện gì vậy?

Một thanh âm uy nghiêm truyền ra từ đại điện.

- Khởi bẩm Tứ cốc chủ, Trưởng lão mười chín và đại đệ tử của ông ta vừa mới đi ra Tịch Nguyên điện thì bị giết.

Tu sĩ Đại Thừa cầm đầu bi phẫn nói.

- Cái gì?

Một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ Lâm Vân vừa giết người. Là một lão già mặc áo màu xám.

- Không tốt rồi, linh hồn bài của Trưởng lão mười chín đã vỡ vụn….

Một tu sĩ Nguyên Anh vội vàng chạy tới. Vừa nhìn thấy Tứ cốc chủ liền kêu lên.

Nhưng y liền im lặng. Bởi vì y nhìn thấy Trưởng lão mười chín nằm trên mặt đất. Đứng bên cạnh là Trưởng lão mười một và Tứ cốc chủ, sắc mặt đã tái nhợt. Trong lòng y rất khiếp sợ, là ai dám giết Trưởng lão ở ngay bên trong Tịch Mịch Cốc? Người này chắc ăn gan hùm mới dám làm vậy.

- Lập tức phong tỏa Tịch Mịch Cốc, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Sau đó điều tra cho ta. Cho dù hắn có biến thành cặn bã, cũng phải tìm ra đống cặn đó. Thật là can đảm, dám diễu võ dương oai ở Tịch Mịch Cốc.

- Vâng.

Hai tu sĩ Đại Thừa cúi người nhận lệnh rồi rời đi.

Trong khoảng thời gian ngắn, Tịch Mịch Cốc như lâm đại địch, khắp nơi là các tu sĩ đi tuần tra. Cho dù là một bụi cỏ cũng kiểm tra cẩn thận một lần.

Lâm Vân nhìn nhiều đội tu sĩ tuần tra đi qua. Hắn chỉ chuyên môn giết tu sĩ Hợp Thể và Đại Thừa. Chỉ cần bi hắn nhìn thấy, là hắn giết. Thi thể cũng không thiêu hủy, mà cứ để đấy.

Ba ngày sau, Tịch Mịch Cốc giống như một lò luyện ngục vậy. Không chỉ nói không tìm ra được sát thủ, đã có một trăm chín mươi tu sĩ bị giết. Trong đó có bốn tu sĩ Đại Thừa, và mười một tu sĩ Hợp Thể.

Đây là thứ yếu, chủ yếu là lò luyện ngục này còn chưa kết thúc. Số người tử vong vẫn tiếp tục gia tăng. Mà sát thủ giống như u linh. Một kích là giết chết. Vô luận người đó có tu vị gì, đều không sống sót dưới tay của hắn.

Từ đó có thể thấy tu vị của tên sát thủ cao như thế nào. Nhưng một tu sĩ như thế, lại giở trò ám sát. Khiến cho cao tầng của Tịch Mịch Cốc cực kỳ tức giận, nhưng chỉ biết thúc thủ vô sách.

Rốt cuộc hôm nay, toàn bộ ba trăm sáu mươi bảy người của Dị Khí Phong thuộc bát phong bị tàn sát, các tài liệu luyện khí trong đó thì bị vơ vét hết. Tịch Mịch Cốc đã không thể nhịn được nữa.

Mười sáu tu sĩ Đại Thừa và hai lão tổ tông đang bế quan của Tịch Mịch Cốc cũng được mời ra.

Nếu Lâm Vân ở đây, hắn có thể nhận ra hai lão già có chùm râu trắng kia, chính là hai người có khí tức mà hắn cảm thấy vượt qua cả tu sĩ Đại Thừa Kỳ.

Một lão già hơi gầy nói:

- Trương Dần, ngươi thân là cốc chủ của Tịch Mịch Cốc, rõ ràng để cho người khác đi vào Tịch Mịch Cốc rồi giết nhiều đệ tử của chúng ta như vậy. Gần như đã dao động căn cơ của môn phái. Hiện tại ngươi còn lời gì để nói không?

Một tu sĩ trung niên tiến lên thi lễ:

- Khang sư tổ, đệ tử vô năng, khiến cho Tịch Mịch Cốc gặp nguy cơ lớn như vậy, mà còn chưa biết chuyện gì xảy ra. Sau khi giải quyết xong chuyện này, đệ tử nguyện ý tới động Thiên Trách bế quan tự trách, chủ động dời chức vị cốc chủ..

- Hừ, dời chức có thể bù đắp lỗi lầm của ngươi sao? Mười năm trước, ngươi khiến cho Tịch Mịch Cốc tổn thất mười danh tu sĩ nội môn, thậm chí còn có bốn tu sĩ Đại Thừa. Đừng tưởng rằng chúng ta không biết. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tịch Mịch Cốc có bao nhiêu đệ tử vĩ đại cũng không đủ cho ngươi phá hoại.

Lão già còn lại tức giận nói.

- Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?

Lão già họ Khang lên tiếng.

## 589. Chương 495: Hỗn Độn Tinh Thể

Một tu sĩ có khuôn mặt trắng bệch chủ động đi lên nói đỡ cho Trương Dần:

- Hai vị sư tổ, người này ra tay ác độc với Tịch Mịch Cốc như vậy, chứng tỏ hắn có thâm cừu đại hận với chúng ta. Tịch Mịch Cốc của chúng ta vốn là môn phái Tu Chân đệ nhất của đại lục Hạt Nguyên. Không chỉ nói là đại lục Hạt Nguyên, cho dù là các Thiên Hà xung quanh, cũng không có môn phái nào dám gây sự với chúng ta.

- Nếu nói tới cừu nhân, chỉ có hai đại môn phái là cừu nhân của Tịch Mịch Cốc, nhưng bọn họ sao dám nghĩ tới việc trả thù. Còn về cá nhân, thì chỉ còn tên tán tu Lâm Vân mà mười năm trước chúng ta đã vây giết ở thành Quang Bình. Lúc ấy, mười một tu sĩ của chúng ta đã bị tên Lâm Vân giết, nhưng hắn cũng đồng quy vu tận. Còn một trưởng lão Đại Thừa Kỳ và bốn đệ tử Hợp Thể thì chết ở Úy Tinh.

Lão giả họ Khang nhíu mày hỏi:

- Các ngươi rốt cuộc vì sao lại muốn phục kích tên Lâm Vân kia? Còn thi thể của hắn thì các ngươi đã xử lý như thế nào?

Trương Dần vội vàng trả lời:

- Đệ tử đã nói vì trả thù cho Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện mà tên Lâm Vân đã diệt…

Trương Dần còn chưa dứt lời, Lão già họ Khang đã ngắt lời:

- Ngươi nói tên Lâm Vân kia đã tiêu diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện?

Hai lão già này chỉ biết Tịch Mịch Cốc tổn hại nhiều cao thủ, nhưng không biết tình hình cụ thế trong đó.

- Đúng vậy, thưa Khang sư tổ…

Trương Dần vội vàng trả lời.

- Pằng.

Lão già họ Khang bỗng nhiên vỗ mạnh xuống cái bàn làm bằng kim cương. Cái bàn liền hóa thành bột phấn. Sau đó lão già nổi giận đùng đùng nói:

- Cho nên các ngươi mới ngụy trang báo thù cho Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện để giết tên Lâm Vân, rồi lấy hết tài sản của hắn phải không?

Thanh âm về sau đã run lên vì tức giận.

- Vâng, thưa tổ sư. Bởi vì Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện cộng lại còn kém cả một phong của chúng ta. Cho nên…

Trương Dần còn chưa nói hết, lại bị lão già ngắt lời.

- Đù rồi, đồ ngu xuẩn. Một tên có thể đơn thương độc mã tiêu diệt hai đại môn phái, có thể đơn giản như vậy sao? Lẽ nào tài sản của hai môn phái đó có thể so sánh với mười một đệ tử vĩ đại của chúng ta? Còn có, năn đó thi thể của tên Lâm Vân do ai xử lý?

Lão già họ Khang càng nói càng phẫn nộ.

- Sư thúc tổ bớt giận. Chuyện này cũng không phải hoàn toàn vì tài sản của hai môn phái đó. Mục đích chủ yếu là vì hai thứ khác. Còn tài sản chỉ là tiện thể mà thôi.

Tu sĩ mặt trắng thấy hai vị tổ tông tức giận, vội vàng đi lên giải vây.

- À, có nguyên nhân gì khác? Ngươi nói xem.

Lão già kia bình tĩnh hỏi.

Thấy cơn tức của hai vị hơi nguôi, tu sĩ mặt trắng âm thầm thở phào, cẩn thận trả lời:

- Một thứ là pháp bảo phi hành vũ trụ Tinh Hà Trùy mà tên Lâm Vân đang sở hữu. Pháp bảo này đã được xác nhận là một tiên bảo. Mười năm trước, môn phái của chúng ta phái người tới động phủ Thượng Cổ ở Úy Tinh, chính là có liên quan tới Tinh Hà Trùy.

- Tuy nhiên, Tinh Hà Trùy trong tay của tên Lâm Vân vẫn chưa hoàn thiện. Còn thiếu một cái Giới Diện Bàn. Nghe nói Giới Diện Bàn kia ở Tiên Giới. Một khi Tinh Hà Trùy và Giới Diện Bàn hợp lại thì Tinh Hà Trùy có thể xuyên qua các tầng không gian. Tuy Giới Diện Bàn đã mất, nhưng Tinh Hà Trùy vẫ là một tiên bảo rất lợi hại. Tịch Mịch Cốc của chúng ta đương nhiên là không cam lòng cho tên Lâm Vân lấy đi rồi.

Thấy hai sư thúc tổ gật đâu, tu sĩ mặt trắng nói tiếp:

- Thứ hai là chúng đệ tử hoài nghi, tên Lâm Vân kia chính là hỗn độn tinh thể.

- Cái gì?

Tu sĩ mặt trắng vừa dứt lời, hai lão già liền kêu lên một tiếng.

- Hỗn độn tinh thể, không ngờ hắn lại là hỗn độn tinh thể.

Hai lão già không ngừng lặp lại bốn chữ này.

- Các ngươi làm thế nào xác định hắn chính là hỗn độn tinh thể? Chuyện này không thể nói đùa được.

Lão già họ Khang phản ứng trước, trầm giọng hỏi.

Lần này là Trương Dần lên tiếng:

- Một vị Trưởng lão Đại Thừa của chúng ta chính là tu luyện Cửu Tinh Thần Quyết. Năm đó ở thành Thác Mã, lúc tên Lâm Vân tế điện gã sai vặt Hoàng Hoan, vị Trưởng lão kia đã gặp được. Vị Trưởng lão vốn tới đấy là để thăm dò Nộ Thương Vân. Không ngờ Lâm Vân lại quay về thành Bành Cách.

- Bởi vì ông ta tu luyện là Cửu Tinh Quyết, hơn nữa đã tạo thành Cửu Tinh. Cộng thêm tu vị của Lâm Vân không cao lắm, cho nên ông ta đã cảm ứng được Lâm Vân cũng học Cửu Tinh Quyết. Vừa vặn vị Trưởng lão này có một pháp bảo Giám Tinh Kính. Nhưng không ngờ, ông ta vừa lấy Giám Tinh Kính để kiểm tra, thì nó lại vỡ nát. May mà lúc đó tinh thần của tên Lâm Vân không ổn định, nên không phát hiện ra. Về sau chúng đệ tử điều tra ra được một điều, chỉ có người mang hỗn độn tinh thể mới khiến cho Giám Tinh Kính bị vỡ.

- Ngươi nói tu vị của tên Lâm Vân không cao hơn trưởng lão Cửu Tinh?

Lão già họ Khang đột nhiên hỏi.

- Đúng vậy. Nhưng vị Trưởng lão kia lại khẳng định ông ta không phải là đối thủ của Lâm Vân. Ông ta cảm thấy Lâm Vân tu luyện không chỉ là Cửu Tinh Quyết nữa rồi. Mà là một công pháp mới, thậm chí còn cường đại hơn Cửu Tinh Quyết rất nhiều. Cho dù cảnh giới thấp hơn, nhưng uy lực lại vượt trội.

- Trưởng lão Cửu Tinh thậm chí còn hoài nghi công pháp kia là do tên Lâm Vân tự mình sửa đổi. Nhưng lại không có chứng cứ.

Cốc chủ Trương Dần trà lời ngay.

- Trưởng lão Cửu Tinh kia có ở đây không?

Lão già còn lại hỏi.

- Bốn năm trước, ông ta Độ Kiếp thất bại, nên đã chết rồi.

Trương Dần đáp.

Lão già họ Khang trầm tư một lúc lâu mới lên tiếng:

- Hỗn độn tinh thể không phải do trời sinh. Điều kiện hình thành cực kỳ hà khắc. Nhất định phải là tinh thể, còn muốn Niết Bàn sống lại. Đây là điều kiện hình thành đầu tiên. Điều kiện thứ hai là công pháp mà hắn tu luyện phải là công pháp có liên quan tới Tinh Thần Thái Cổ, nhưng phải do tự bản thân nghĩ ra. Điều kiện thứ ba phải trải qua Thiên Hỏa đốt cháy.

- Lẽ nào tên Lâm Vân kia đã đạt được cả ba điều kiện đó? Phải biết rằng, cho dù là điều kiện đầu tiên còn chưa từng nghe thấy ai đạt được. Chỉ là truyền thuyết thời Viễn Cổ mà thôi. Chớ đừng nói gì tới điều kiện thứ hai và thứ ba. Nếu là đoạt xá thì không thể tính là Niết Bàn, phải là hành động vô ý thức. Điều này ai có thể làm được?

- Huống hồ, một tu sĩ còn chưa đến đỉnh cao có thể sáng chế ra công pháp Vô Thương, Thái Cổ Tinh Thần được sao? Ngược lại, điều kiện thứ ba là do Thiên Hỏa đốt cháy thì đơn giản hơn một ít. Nhưng không trải qua hai điều kiện đầu tiên, thì nói gì tới bước thứ ba. Mà tìm Thiên hỏa cũng không phải là việc đơn giản.

Nghe lão già họ Khang nói vậy, lão gia kia thấp giọng nói:

- Nếu hắn đúng thật là hỗn độn tinh thể, thì….

Nói tới đây, hai lão già nhìn nhau, trong mắt đầy vẻ cuồng nhiệt.

## 590. Chương 496: Giăng Lưới

- Các ngươi muốn bắt tên Lâm Vân kia để luyện chế Hỗn Độn Tinh Thần Đan phải không?

Ánh mắt của lão già họ Khang trở nên sắc bén.

Trương Dần liền cúi người thi lễ nói:

- Khởi bẩm hai vị tổ tông. Trước kia chúng đệ tử đúng là tính toán bắt tên Lâm Vân để luyện chế Hỗn Độn Tinh Thần Đan. Nhưng do hắn đã đồng quy vu tận với các đệ tử của chúng ta. Cho nên…

- Ngu ngốc, cho dù là đồng quy vu tận, thi thể của hắn vẫn có thể luyện đan được. Chỉ cần là hỗn độn tinh thể là được rồi. Hiện tại thi thể đó đâu?

Lão già họ Khang gấp giọng hỏi.

- Thưa Khang tổ sư, năm đó tên Lâm Vân tự bạo, cho nên hài cốt không còn…

Trương Dần lo sợ bất an nói.

- Các ngươi, các ngươi là đồ phá hoại…Phát hiện ra hỗn độn tinh thể mà rõ ràng không báo cho chúng ta xuất quan. Cho dù các ngươi không thông báo, nhưng với thực lực của Tịch Mịch Cốc, sao có thể để cho hắn tự bạo như vậy. Các ngươi…

Lão già họ Khang tức giận nói. Giống như đã quên trước đó lão mới nói người tiêu diệt Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện không phải hạng người đơn giản.

Tu sĩ mặt trắng lại tiến lên thi lễ:

- Hai vị tổ sư, lúc ấy chúng đệ tử đã phát thiếp mời, nhằm kéo thêm nhiều người khác làm đệm. Thậm chí chúng đệ tử còn mời hơn mười tu sĩ Đại Thừa, phối hợp với các trưởng lão của Tịch Mịch Cốc bố trị đại trận Tinh Cầu phong tỏa.

- Nhưng không ngờ tên Lâm Vân kia rõ ràng nói đi là đi. Khiến cho chúng đệ tử chưa kịp bố trí xong trận pháp, hắn đã muốn ly khai Hạt Nguyên Tinh rồi. Tịch Mịch Cốc vì vội vàng ứng chiến, tăng thêm các môn phái khác chậm chạp tới. Mà bản thân Lâm Vân cũng là một tu sĩ rất mạnh. Cuối cùng đã khiến hắn phá rách đại trận Tinh Cầu phong tỏa, rồi đồng quy vu tận với tu sĩ của chúng ta.

- Đúng là tự bạo, hài cốt không còn?

Lão già kia lẩm bẩm nói, bỗng ông ta ngẩng đầu nhìn lão già họ Khang:

- Khang sư huynh, huynh nghĩ xem, liệu lúc ấy tên Lâm Vân kia có khả năng dùng bí pháp gì đó để chạy trốn hay không? Sau đó lợi dụng mười năm để dưỡng thương, lần nữa trở lại Tịch Mịch Cốc để trả thù?

- Tới trả thù?

Lão già họ Khang thì thào nhắc lại.

Trương Dần và tên tu sĩ mặt trắng bỗng rùng mình một cái. Nghĩ lại, thì khả năng này rất lớn. Có lẽ tên Lâm Vân kia đã tới đây báo thù. Năm đó, hắn diệt Tử Vân Điện là vì báo thù cho hành tinh của hắn. Nhưng diệt Hóa Linh Điện chỉ vì một vài việc nhỏ. Điều này nói lên rằng, Lâm Vân là người có thù tất báo.

May mà hai vị sư thúc tổ đi ra. Bằng không, đối mặt với sự trả thù của Lâm Vân, Tịch Mịch Cốc khó mà ngăn cản.

Đôi mắt của lão già họ Khang bỗng sáng lên, rồi nói:

- Đúng rồi. Hạng người như hắn sao có thể chết dễ dàng như vậy? Nếu quả thật chính là hắn, chúng ta chỉ cần bắt được hắn, như vậy là có thể luyện chế ra mấy trăm viên Hỗn Độn Tinh Thần Đan. Chỉ cần một viên Hỗn Độn Tinh Thần Đan là chúng ta có thể tránh được lôi kiếp. Với mấy trăm viên Hỗn Độn Tinh Thần Đan, chẳng phải chúng ta sẽ bồi dưỡng được hàng trăm tu sĩ phi thăng sao?

Nói tới đây, lão già họ Khang liền cười ha ha. Năm đó ông ta Độ Kiếp lần thứ sáu thất bại, hiện tại đã chuyển thành Tán Tiên. Nhưng ông ta cũng biết, còn ba lần Độ Kiếp nữa, ông ta không có cách nào ngăn cản. Nhưng nếu có Hỗn Độn Tinh Thần Đan thì mọi chuyện trở nên đơn giản. Chẳng những có thể cải tạo thân thế, mà còn khiến thân thể cứng rắn vô cùng. Đối phó với Độ Kiếp chỉ như một bữa cơm mà thôi.

- Truyền mệnh lệnh của ta, bố trí thêm mấy tầng trận pháp phòng ngự xung quanh Tịch Mịch Cốc. Chẳng những phòng ngự bên trong, còn phải phòng ngự bên ngoài. Cũng không cho phép tu sĩ nào được rời khỏi Tịch Mịch Cốc. Lâm Vân sao? Hắc hắc, hắn đã tự chui đầu vào lưới, thì chúng ta sẽ biến hắn thành đan dược. Vì tương lai của Tịch Mịch Cốc, cho dù có tổn thất lớn hơn nữa, chúng ta cũng không thể để tên kia chạy thoát.

Lão già họ Khang phân phó xong, liền cười lạnh một tiếng.

Sau đó, thần thức của lão già họ Khang như phô thiên cái địa phóng ra ngoài. Lâm Vân cảm ứng được có thần thức quét tới, liền âm thầm cười lạnh. Hắn không tin người này có thể tìm ra vị trí trốn của hắn. Phải biết rằng, Ngũ Tinh Quyết là công pháp do hắn sáng chế. Bí mật trong đó, ngay cả Vũ Tích cũng không biết. Thần thức của người Tu Chân sao có thể phat hiện ra hắn được.

Cho dù thần thức của tên tu sĩ này không kém, tu vị cũng không thua mình. Thậm chí còn có khả năng hơn một ít, nhưng chỉ cần y không nhìn thấy được mình, thì Lâm Vân có nắm chắc đánh lén thành công.

Lão già họ Khang thấy thần thức của mình không phát hiện ra có gì dị thường, thì cũng không nổi giận. Ông ta biết tên kia đã lựa chọn ám sát ở Tịch Mịch Cốc, chứng tỏ hắn có biện pháp để ẩn nấp. Bằng không hắn đã sớm bị phát hiện rồi. Giờ chỉ cần theo dõi, nếu như có đệ tử nào của Tịch Mịch Cốc bị giết, ông ta có thể ngay lập tức xuất hiện ở chỗ đó.

Lâm Vân đứng ở xa xa, nhìn các cao thủ của Tịch Mịch Cốc đang lục tục rời đi đại điện, trong lòng cũng biết bọn chúng vừa mới họp hành xong. Nếu lúc này đi lên tập kích, thì chỉ cần một lần là giết được tất cả các cao thủ tinh anh của Tịch Mịch Cốc.

Nhưng Lâm Vân chỉ có thể tiếc nuối nhìn bọn chúng kết thành đám rời đi. Bởi vì hắn không có thực lực để làm vậy. Huống hố ở đó còn có hai cao thủ khiến Lâm Vân cố kỵ. Lâm Vân khẳng định, một khi hai người này dẫn đầu hơn mười tu sĩ Đại Thừa vây công hắn, thì hắn sẽ không có chỗ để trốn.

Lão già họ Khang tới cửa của đại điện Tịch Nguyên, bỗng nhiên mỉm cười rồi lớn tiếng nói:

- Vị tu sĩ đang gây sự với Tịch Mịch Cốc kia, dù ngươi có một pháp bảo ẩn thân, khiến ta không thể tìm ra được vị trí của ngươi. Nhưng ta khẳng định, chỉ cần ba ngày, là ngươi không có cách nào chạy trốn.

- Cho nên, nếu như ngươi đồng ý hòa giải, Tịch Mịch Cốc của chúng ta cam đoan sẽ không gây hại cho ngươi. Hơn nữa ta còn thề, một khi ta làm gì khiến ngươi bị thương, ta sẽ chết đến hài cốt không còn. Đồng thời Tịch Mịch Cốc nguyện ý đáp ứng những yêu cầu của ngươi, bỏ qua mọi chuyện đã xảy ra.

Lời thế này coi như là một lời thề độc, nhưng không hề có tác dụng với lão già họ Khang. Bởi vì hiện tại ông ta đã là Tán Tiên. Tán Tiên chỉ là một linh hồn mang theo năng lượng mà thôi, cho nên ông ta đương nhiên không có hài cốt và huyết nhục rồi.

Ông ta nghĩ rằng nếu người này đúng là Lâm Vân, thì một tán tu như hắn, sao có thể biết về Tán Tiên được. Một khi người này tin tưởng lời thề độc của ông ta, ông ta sẽ không chút do dự vi phạm lời thề.

## 591. Chương 497 (1-2): Vây Công

Lâm Vân không biết vì sao lão già kia lại phải thề độc như vậy, nhưng hắn luôn có cảm giác không đúng. Lão già có râu tóc trắng bạc kia tạo cho hắn một cảm giác cực ỳ nguy hiểm. Hắn có một loại linh cảm, một khi hắn xuất hiện, hắn sẽ lập tức bị vây công. Bất luận lão già kia có động thủ hay không, nhưng lời thề của y lại có vấn đề. Mấu chốt ở một câu, y nói một khi y gây hại cho mình, thì hài cốt sẽ không còn. Cũng không nói người của Tịch Mịch Cốc gây hại cho hắn thì như thế nào.

Huống hồ, cho dù hiện tại Tịch Mịch Cốc thực sự muốn hòa giải, hắn cũng không đồng ý. Không nói mối thù của đôi bên đã đến tình trạng bất cộng đái thiên. Lâm Vân căn bản không muốn hòa giải với Tịch Mịch Cốc. Hai bên chỉ có một bên tồn tại mà thôi.

Nói nửa ngày không thấy có người nào đi ra, sắc mặt của lão già họ Khang trở nên âm trầm. Ông ta vung tay lên, lập tức biến mất tại chỗ. Dù ông ta không có cách nào biết vị trí cụ thể của Lâm Vân, nhưng ông ta có thể cảm giác được Lâm Vân cách đại điện không xa. Một khi có người của Tịch Mịch Cốc xảy ra nguy hiểm, ông ta và sư đệ lập tức sẽ tới đó. Lúc đấy, chỉ cần hai người liên kết lại cuốn lấy hắn. Đợi cho các trưởng lão khác tới bao vây, thì cho dù hắn có bản lĩnh hơn nữa cũng khó mà chạy trốn.

Lâm Vân thấy lão già rời đi, cũng rời đi. Hắn càng thêm tin tưởng phán đoán của mình, lão già kia đang chờ mình mắc câu. Điều này chứng tỏ, một khi mình có thêm hành động ám sát, thì lão già đó nhất định sẽ phát hiện.

Mà việc các cao thủ của Tịch Mịch Cốc họp lại, nhất định là thương lương việc gì đó. Nói không chừng là đã hoài nghi tới mình.

Có lẽ hắn chỉ cần giết một người trong đó rồi sưu hồn, tìm hiểu nguyên nhân vì sao năm đó Tịch Mịch Cốc phải vây công mình. Đối với với tu sĩ Đại Thừa, cho dù Lâm Vân có biện pháp để cho người đó mở miệng, nhưng Lâm Vân thấy sưu hồn vẫn an toàn hơn. Mặc dù thông tin lấy được không phải hoàn thiện, nhưng chỉ cần điều tra nguyên nhân năm đó là đủ rồi.

Lâm Vân đã chấm một tu sĩ mặt trắng có tu vị Đại Thừa sơ kỳ. Người này thoạt nhìn có lực công kích không mạnh lắm, ra tay rất thích hợp.

Tuy nhiên người này không đi một mình. Y đi cùng với một tu sĩ Đại Thừa và ba tu sĩ Hợp Thể. Bên ngoài khó nhìn thấy, nhưng ở trong Tịch Mịch Cốc, tu sĩ Đại Thừa và Hợp Thể thật nhiều như cẩu. Đủ biết thực lực của bọn chúng mạnh thế nào.

Lâm Vân nghĩ tới năm đó lúc còn ở Úy tinh, các cao thủ của một môn phái tham gia buổi đấu giá cũng chỉ là một vài tu sĩ Luyện Hư. Chỉ có lúc mình lấy được Tinh Hà Trùy, mới đi ra một tu sĩ Đại Thừa. Nếu lúc ấy, ở Úy tinh cũng có nhiều tu sĩ Hợp Thể như vậy, nói không chừng hắn đã chết ở đó rồi.

Mà ở hành tinh Thiên Hồng, tu vị cao nhất cũng chỉ là Nguyên Anh. Xem ra giữa các hành tinh Tu Chân cũng có sự chênh lệch rất lớn.

Đối phương có sáu người, Lâm Vân muốn một kích giết chết thì hơi khó khăn.

Tuy nhiên, cho dù không thành công, hắn muốn chạy trốn cũng rất đơn giản. Lâm Vân không phải là người thích do dự. Nghĩ tới đây, hắn liền phóng Phệ Hồn Thương ra.

Phệ Hồn Thương mang theo khí tức và sát ý mãnh liệt, giống như một tia sáng màu tím đâm xuyên qua đan điền của một tu sĩ Hợp Thể. Rồi lại đâm xuyên qua một giữa trán một tu sĩ Đại Thừa. Lúc đâm về tên tu sĩ Đại Thừa thứ hai thì bị một thanh trường kiếm màu trắng ngăn lại.

Chính là tên tu sĩ mặt trắng. Khuôn mặt của y cũng giống như thanh trường kiếm, trắng bệch vô cùng.

Lâm Vân thu hồi Phệ Hồn Thương. Còn chưa kịp Tinh Dời thì đã có hai khí tức cực kỳ cường hãn bao vây hắn lại. Lâm Vân biết hai người này nhất định là hai lão già râu bạc.

Lâm Vân cầm Phệ Hồn Thương trong tay, ngạo nhiên đứng đó. Căn bản chẳng quan tâm nhiều cao thủ đang đi tới.

- Ngươi chính là Lâm Vân?

Lão già họ Khang ngạc nhiên nhìn Lâm Vân đứng sừng sững ở đó, giống như không để các tu sĩ Tịch Mịch Cốc xung quanh vào mắt.

- Không sai, ta chính là Lâm Vân.

Lâm Vân bình tĩnh nói.

- Ta có chút bội phục ngươi. Trẻ tuổi như vậy đã tu luyện tới mức cực hạn, thật là hiếm có. Nhưng ngươi lại quá thiếu kiên nhẫn. Lão phu tưởng rằng ngươi có thể kiên trì ba ngày rồi mới động thủ. Không ngờ mới ba canh giờ, ngươi đã không chịu được rồi. Dù tu vị của ngươi đã là vạn năm khó gặp, nhưng vẫn phải chết ở đây mà thôi. Ài…

Lão già họ Khang nói xong, lắc đầu thở dài.

Lâm Vân cười ha hả:

- Lão già kia, đừng giả mù sa mưa nữa, đỡ khiến ta xem thường. Đã làm trễ nãi nhiều năm như vậy, hôm nay Lâm Vân ta tới đây là để đòi nợ. Rửa cổ chờ chết đi.

Lão già râu trắng nói như vậy để khiến cho đạo tâm của Lâm Vân có sơ hở. Nhưng năm đó Lâm Vân được tôi luyện trong Thiên Hỏa năm năm, lại ở Hạt Nguyên Tinh ngộ ra được thương đạo, sao có thể dao động tâm tình chỉ vì mấy câu được.

Phệ Hồn Thương đã phóng ra, hai tên tu sĩ Hợp Thể vừa tới gần đã bị giết chết.

Lão già họ Khang hơi kinh hãi. Ông ta thấy tuổi của Lâm Vân không lớn lắm, không ngờ ý chí của hắn lại kiên định như vậy. Điều này hơi ngoài dự đoán của ông ta.

Thấy Lâm Vân ở trước mặt mình giết người, ông ta sao có thể nhịn được nữa. Ông ta vung tay một cái, một ngọn núi cực lớn đè xuống người Lâm Vân. Sự đè nén không gian này khác với sự xé rách không gian của Phệ Hồn Thương. Không gian xung quanh Lâm Vân như bị nghiền nát vậy.

Cảm giác ngột ngạt và nguy hiểm xuất hiện, khiến Lâm Vân phải rùng mình một cái. Hắn đã lường trước hai lão già này lợi hại, nhưng không ngờ pháp bảo của bọn họ lại càng lợi hại hơn. Nó giống như một ngọn núi đè xuống người Lâm Vân.

Pháp bảo hình ngọn núi khiến cho Lâm Vân rõ ràng có một cảm giác không thể trốn tránh được. Lẽ nào pháp bảo này cũng tồn tại đạo niệm sao?

Không đúng, làm sao y có thể lợi hại như vậy? Nghĩ tới đây, Lâm Vân liếc nhìn sang lão già bên cạnh, thấy lão già này đang lạnh lùng cười. Hắn đã hiểu ra hai người này liên thủ. Rõ ràng có thể hợp tác hoàn hảo như vậy. Coi như là bản lĩnh của bọn chúng.

Nhưng đã là liên thủ, thì cho dù hoàn mỹ vô khuyết vẫn có sơ hở.

Những ý niệm trong đầu này của Lâm Vân chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi. Pháp bảo hình ngọn núi đã đè xuống.

Phệ Hồn Thương phóng ra. Oanh một tiếng, pháp bảo ngọn núi bị ngăn cản, nhưng lực ép vẫn rất kinh khủng. Lâm Vân có thể khẳng định, qua một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ bị ép tới xương cốt bột phấn cũng không còn.

Tuy nhiên, giờ đây Lâm Vân không còn vẻ sợ hãi. Hắn đợi đúng là thời khắc này. Khi Phệ Hồn Thương ngăn cản pháp bảo hình núi, ở giữa áp lực xung quanh và áp lực từ ngọn núi đã xuất hiện một khe hở.

Lâm Vân không chút do dự thu hồi Phệ Hồn Thương. Bất chấp ngọn núi lần nữa rơi xuống, Phệ Hồn Thương đã xuyên qua khe hở kia.

- Răng rắc…

Một tiếng giòn tan vang lên, áp lực trên người Lâm Vân bỗng nhiên biến mất. Hắn nhanh chóng lách người thoát khỏi phạm vi khống chế của pháp bảo. Cùng lúc là một tiếng ầm ầm cực lớn, pháp bảo hình núi rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố sâu vài chục mét.

Khí tức trong người Lâm Vân chạy loạn xạ, thiếu chút nữa phun ra máu. Hai lão già kia thật lợi hại, không một dấu vết gì đã liên thủ tấn công.

Lâm Vân còn chưa phun ra máu tươi, lão già đứng bên cạnh lão già họ Khang đã nhổ một bãi máu màu tím xen lẫn màu đỏ.

Sau đó ông ta hoảng sợ nhìn về phía Lâm Vân. Ông ta không ngờ Lâm Vân lại lợi hại và nắm bắt tình huống hoàn mỹ như vậy. Ông ta và Khang sư huynh đã hợp lực lại rồi mà hắn vẫn tránh được, thậm chí còn khiến mình bị thương. Điều này thật quá kinh khủng.

Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Hai người này nguy hiểm nhất khi kết hợp. Dù hắn đã tránh được một lần, nhưng lần thứ hai thì chưa chắc.

Mà vừa rồi cũng là tránh hiểm. Một khi hắn chậm đi một vài giây thôi, thì hắn sẽ bị pháp bảo kia đè chết.

Lâm Vân không chút do dự phóng ra Phệ Hồn Thương đánh về phía lão già vừa phun ra máu kia. Động tác cực kỳ liền mạch.

- Ngươi dám…

Lão già họ Khang thấy Lâm Vân trực tiếp bỏ qua mình và các tu sĩ xung quanh, đánh về phía sư đệ, thì cực kỳ tức giận.

Tuy nhiên trong lòng ông ta cũng âm thầm bội phục sự quyết đoán của Lâm Vân. Một khi Lâm Vân tấn công các tu sĩ xung quanh thì ông ta và sư đệ có thời gian để bố trí lần tấn công thứ hai. Nhưng Lâm Vân rõ ràng xá cận cầu viễn, xá nhược cầu cường, trực tiếp buông tha người xung quanh mà đánh về phía sư đệ của ông ta.

Lão già vừa phun ra máu cũng thật không ngờ Lâm Vân tấn công về hướng của ông ta. Phải biết rằng, ông ta cách hắn xa nhất. Lâm Vân đã lựa chọn tấn công ông ta, chứng tỏ hắn đã phát hiện ra sự lợi hại của ông ta và sư huynh khi liên thủ. Chỉ là không biết vì sao Lâm Vân phát hiện ra, có phải vì do mình bị thương hay không.

Phệ Hồn Thương cơ hồ chỉ trong nháy mắt đi tới trước người lão già. Lão già không nghĩ ngợi, liền phóng ra một pháp bảo hình cây roi, ngăn cản Phệ Hồn Thương. Ông ta muốn đỡ một kích này rồi, sau đó đợi sư huynh tới hỗ trợ.

Mặc dù là vội vàng phóng ra, nhưng uy lực của cây roi không hề giảm.

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Phệ Hồn Thương bỗng nhiên biến mất, quay ngược trở về đâm lão già họ Khang. Hai lão già râu trắng đều kinh hãi sửng sốt với sự biến hóa quỷ dị của cây thương. Thẳng đến lúc này, sát ý trên Phệ Hồn Thương mới bành trướng.

Lão già họ Khang tuyệt đối không ngờ một thương này của Lâm Vân lại nhắm vào ông ta.

Lão già họ Khang hừ lạnh một tiếng. Một cái khiên lớn màu xám xuất hiện trước người ông ta. Đồng thời pháp bảo hình núi cũng quay trở về tấn công Lâm Vân.

Nhưng Phệ Hồn Thương bỗng nhiên chia ra làm hai. Một cái vẫn đâm về lão già họ Khang, một cái thì đâm vào lão già kia.

Lão già kia còn chưa kịp dùng cây roi phản kích Lâm Vân, thì Phệ Hồn Thương của Lâm Vân lại đánh tới. Trong lòng ông ta không khỏi sợ hãi than thần thức của Lâm Vân thật là khủng bố. Có thể điều khiển cây thương tùy ý như vậy. Cho dù là pháp bảo bổn mạng, cũng không làm được như hắn.

- Không tốt.

Lão già này vừa rút cây roi để phòng ngự thì phát hiện đây chỉ là cây thương giả. Trong lòng ông ta thầm giận. Đang định bất chấp cây thương giả, phóng cây roi giết chết Lâm Vân.

Bỗng nhiên, một cảm giác cực nóng truyền tới. Cảm giác này không phải là hư ảo, mà là một ngọn lửa đã được huyễn hóa thành một thương. Đây là lửa gì vậy, rõ ràng khiến cho mình có một cảm giác khủng bố?

Lão già này rốt cuộc bất chấp tập kích Lâm Vân, mà vung tay lên. Một con mãng xà một sừng xuất hiện trước người ông ta. Con mãng xà há mồm phun ra một luồng sương trắng đầy hàn khí. Nhưng ngọn lửa kia chỉ nhạt đi một ít mà thôi, vẫn tiếp tục lao tới lão già.

Con mãng xà rống lên một tiếng. Lớp da cứng rắn của nó đã bị xuyên qua. Lão già này không chút do dự thu mãng xà lại, đồng thời tạo ra mấy cái khiên bằng băng bảo hộ.

- Răng rắc…

Mấy cái khiên bằng băng dần dần vỡ vụn. Tuy đã ngăn cản được ngọn lửa khủng bố kia, nhưng lão già này lần nữa phun ra máu tươi.

Trong lòng ông ta càng thêm khiếp sợ. Đấy là lửa gì mà kinh khủng như vậy?

Lão già họ Khang nhìn thấy sư đệ đầy chật vật, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng Phệ Hồn Thương đã giết tới. Cái khiên màu xám vừa phóng ra, cũng đã bị Phệ Hồn Thương đánh vỡ vụn.

Sau khi phá nát cái khiên, Phệ Hồn Thương dùng tốc độ cực nhanh đâm xuyên qua cánh tay của lão già họ Khang, máu tươi lập tức bắn ra ngoài. Tuy nhiên, lão già họ Khang chỉ vung tay lên một cái, cánh tay của ông ta lập tức hoàn hảo như lúc đấu. Không hề còn dấu vết của Phệ Hồn Thương vừa đâm xuyên qua.

Đồng thời, pháp bảo hình núi đã lần nữa đè xuống người Lâm Vân. Lần này không còn sự hỗ trợ của lão già kia, Lâm Vân hét lớn một tiếng, vận chuyển tinh nguyên vào cánh tay, rồi tung một quyền về pháp bảo hình núi.

Do lão già họ Khang đã bị thương, nên lực công kích của pháp bảo hình núi đã bị giảm đáng kể. Lâm Vân chỉ cần tung một quyền, pháp báo kia liền bị đập vỡ. Nhưng cho dù như vậy, cánh tay của hắn cũng bị tổn thương, vang lên tiếng vỡ vụn của xương ngón tay.

Vận chuyển tinh nguyên tới vết thương, cánh tay của Lâm Vân cũng giống như lão già họ Khang, nhanh chóng khôi phục.

- Thống khoái.

Lâm Vân gầm lên một tiếng. Phệ Hồn Thương lại phóng ra, một kịch giết chết bốn tu sĩ Hợp Thể và một tu sĩ Đại Thừa, không hề có sự cố kỵ. Hắn có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực, nên sợ gì vây công.

Pháp bảo hình núi kia tạo uy hiếp quá lớn cho Lâm Vân. Tuy Lâm Vân rất muốn lấy Hỗn Độn Sơn Hà Đồ thu pháp bảo kia lại, nhưng hắn lại không nắm chắc có thể tiêu diệt hết các tu sĩ xung quanh. Một khi có người nào chạy thoát rồi truyền tin tức ra ngoài, thì nói không chừng sẽ khiến các vị đại năng ngấp ngé.

Lâm Vân vốn cho rằng hắn đã đứng ở đỉnh của giới Tu Chân. Cho dù giết tu sĩ Đại Thừa cũng như giết gà vậy. Nhưng hôm nay đối kháng với hai lão già râu trắng, dù ở chiến thuật hắn đã lấy được thắng lợi, nhưng thực lực của hai người này không hề kém hắn. Không ngờ ở thế giới Tu Chân vẫn còn cường giả như vậy.

Hai lão già thu lại pháp bảo, nhưng trong lòng như sóng to gió lớn. Đối với việc Lâm Vân lạm sát các đệ tử tinh anh của mình, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn, không còn năng lực để đi cứu viện.

Dù rất phẫn nộ, nhưng hai người lại không có cách nào khác. Hai người đã đánh giá cao thực lực của Lâm Vân, nhưng thực lực của hắn vẫn nằm ngoài dự liệu của hai người. Rõ ràng khủng bố tới trình độ như vậy. Hai người có thể khẳng định, nếu một đấu một, thì hai người không thể lưu lại Lâm Vân.

Tịch Mịch Cốc lại chọc phải một người như hắn. Thậm chí còn là hỗn độn tinh thể.

Lâm Vân thu thương, ngạo nhiên mà đứng. Việc hắn vừa đánh lén các tu sĩ Hợp Thể, hắn không thấy có gì xấu hổ cả. Bọn chúng đã vây công hắn, vậy thì hắn phải dùng mọi thủ đoạn để chiến thắng.

Tuy nhiên, tinh nguyên và thần thức của hắn đã hao tổn rất nhiều. Mặc cho Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không ngừng cung cấp linh lực. Mà hắn chỉ khiến hai lão già kia trọng thương mà thôi, còn chưa thể giết được. Nếu hiện tại hai người lại liên kết lại, hắn rất khó mà ngăn cản.

Lâm Vân quyết định, một khi hai lão già ra lệnh vây công hắn, hắn sẽ lập tức rời đi. Cho dù hắn không biết hai lão già này đã đạt tới cảnh giới như thế nào, nhưng năng lượng tỏa ra từ hai lão vẫn rất kinh khủng.

## 592. Chương 498: Giao Dịch

- Các ngươi lui xuống trước đi.

Lão già họ Khang vung tay ra lệnh cho các tu sĩ xung quanh.

Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Vân và hai lão già râu trắng. Lão già họ Khang bố trí một kết giới ngăn cản âm thanh, rồi mới nói:

- Lão phu là Khang Duy, đây là sư đệ của ta, Tái Nhiễm. Thực lực của Lâm đạo hữu thật vượt ngoài dự liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu như vừa nãy chúng tôi vây công cậu, Lâm đạo hữu cảm thấy có thể chạy trốn không? Tôi thừa nhận, chúng tôi đã đánh giá thấp cậu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản cậu tự bạo. Vì vậy tôi muốn làm một cái giao dịch với cậu.

Lâm Vân chỉ cười lạnh, không lên tiếng. Hiện tại nằm mơ mà giữ được hắn ở đây. Nếu như lúc trước dưới tình huống bất ngờ bị hai cao thủ và mười mấy tu sĩ Đại Thừa vây công, thì hắn không có cách nào chạy trốn. Nhưng bây giờ Lâm Vân lại có nắm chắc mười phần.

Hắn đã xác định được thực lực của hai lão già này, phải nói là không kém hơn hắn. Nhưng một khi hắn tung hết thủ đoạn ra, thì hắn tuyệt đối có thể giết được hai người. Tuy nhiều, bị nhiều người vây công như vậy, hắn khẳng định cũng bị thương nặng. Đây là điều Lâm Vân không muốn thấy.

Thấy Lâm Vân không trả lời, Khang Duy tiếp tục nói:

- Tịch Mịch Cốc của chúng tôi đã bày ra đại trận Thiên La Địa Võng. Cho dù cậu có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không thể rời khỏi đây được, nhiều nhất là đồng quy vu tận với chúng tôi mà thôi. Hơn nữa, một khi toàn bộ đệ tử của Tịch Mịch Cốc đều tới bao vậy cậu, cậu cảm thấy cậu cơ hội không?

- Đừng nghĩ rằng tôi mạnh miệng. Tôi chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là có một lọ máu tươi của cậu. Thứ hai là để lại Tinh Thần Châu. Nếu như cậu đồng ý, chúng tôi lập tức đưa cậu ra ngoài, sau đó đôi bên đều không liên quan gì tới nhau.

Sở dĩ Khang Duy nói như vậy, bởi vì hiện tại Lâm Vân đã bị bao vây. Tuy Lâm Vân rất có bản lĩnh, nhưng vừa nãy là do bọn họ còn coi thường hắn nên mới rơi vào thế hạ phong. Một khi chính thức phòng bị, Lâm Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người. Nhưng Khang Duy lại rất sợ Lâm Vân tự bạo. Một khi hắn tự bạo, thì bọn họ chẳng thu hoạch được gì.

Lâm Vân âm thầm khiếp sợ, vì sao lão già kia lại biết việc mình có Tinh Thần Châu?

Bất kể như thế nào, Lâm Vân đã phẫn nộ tới cực điểm. Lão già Khang Duy này thật đúng là coi hắn như con mồi đã xa lưới, mặc sức ra điều kiện. Thực con mẹ nói không phải hạng người tốt đẹp gì. Y dựa vào cái gì mà tự tin như vậy nhỉ? Không chỉ nói hai yêu cầu, cho dù một cái yêu cầu, Lâm Vân cũng không đáp ứng. Kể cả lão già có đưa cả nhà kho của Tịch Mịch Cốc cho hắn, Lâm Vân cũng không thể bỏ qua chuyện này.

Tuy thực lực của Tịch Mịch Cốc rất mạnh. Nhưng Lâm Vân không tin, dưới sự ám sát của hắn, bọn chúng còn không bị diệt. Muốn vây công hắn lần nữa sao? Nằm mơ đi.

Tuy nhiên, Lâm Vân không biểu lộ gì hỏi:

- Khang lão nhân, lão dựa vào cái gì nói ta có Tinh Thần Châu? Là ai nói cho lão biết?

Khang Duy cũng không giấu diếm, giống như biết Lâm Vân đã như cá lọt lưới, không còn gì đáng sợ:

- Việc tôi biết cậu có Tinh Thần Châu chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại cậu hỏi vậy thì càng thêm khẳng định. Không sai,, cậu xác thực là hỗn độn tinh thể. Điều kiện hình thành hỗn độn tinh thể rất khắc nghiệt, tôi không biết cậu làm cách nào đạt được Nhưng điều kiện quan trọng nhất khi tất cả các điều kiện được thỏa mãn, là phải có Tinh Thần Châu. Nếu cậu là hỗn độn tinh thể, thì chứng tỏ cậu đã có Tinh Thần Châu.

Lâm Vân hơi sửng sốt. Hỗn độn tinh thể là cái gì, hắn còn chưa từng nghe nói tới. Nhưng theo lời của lão già Khang Duy, mình trong lúc vô tình đã tạo thành hỗn độn tinh thể. Điều này làm cho Lâm Vân rất mê hoặc. Xem ra sau khi rời khỏi đây phải tìm đọc tài liệu liên quan tới hỗn độn tinh thể mới được.

- Cậu thấy sao? Hai yêu của tôi không hề hà khắc chút nào. Cậu phải biết rằng, một khi việc cậu là hỗn độn tinh thể và có truyền tống trận bị lộ ra ngoài, thì cho dù cậu có bản lĩnh lớn đến mấy cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của thế giới Tu Chân. Huống hồ đây chỉ là thứ yếu. Môt khi người Tiên Giới cũng biết cậu có Tinh Thần Châu, thì cậu có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào.

- Tịch Mịch Cốc của chúng tôi thì khác. Chúng tôi có năng lực để bảo vệ Tinh Thần Châu. Hơn nữa cậu giữ Tinh Thần Châu cũng không hề có tác dụng gì. Chỉ khiến nhiều người đuổi giết mà thôi.

Khang Duy thấy sắc mặt biến ảo của Lâm Vân, lần nữa thuyết phục.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Xem ra hắn phải giết hai lão già này rồi. Để lại hai người sẽ là mối họa lớn. Phải tiêu diệt hết những người biết về chuyện Tinh Thần Châu.

Tuy nhiên, lão già Khang Duy vì sao lại biết mình là hỗn độn tinh thể, rồi suy đoán ra Tinh Thần Châu? Trong chuyện này, còn có ai biết nữa không?

Nghĩ tới đây, Lâm Vân làm ra vẻ nghiền ngẫm, rồi mới thản nhiên nói:

- Để tôi suy nghĩ một lát xem. Chỉ là tôi muốn biết vì sao ông có thể nhìn ra tôi là hỗn độn tinh thể.

Vẻ mặt Khang Duy không biểu tình nói:

- Cậu không cần biết về vấn đề này. Nó không quan hệ gì tới cậu.

Lâm Vân cười ha hả:

- Không quan hệ gì tới tôi? Nếu tôi tự bạo thì sao? Nếu tôi tự bạo, lại có khả năng khiến cho Tinh Thần Châu cũng nổ theo, ông có dám đánh cuộc không?

Khóe mắt của Khang Duy hơi run. Ông ta thật không dám đánh cuộc như vậy. Bởi vì Lâm Vân tạo cho ông ta một ấn tượng, hắn là một tên liều mạng. Bằng không hắn đã không liều lĩnh, đơn thương độc mã tới gây sự với Tịch Mịch Cốc rồi.

Tuy nhiên, nói chuyện này cho hắn biết cũng không sao. Nghĩ tới đây, Khang Duy gật đầu nói:

- Vậy thì tôi nói cho cậu biết. Tôi không phải là người phát hiện ra cậu là hỗn độn tinh thể. Mà là do một vị trưởng lão tu luyện Cửu Tinh Thần Quyết của Tịch Mịch Cốc dùng Giám Tinh Kính phát hiện.

- Tuy nhiên, hiện tại công pháp của ngươi đã hoàn thiện. Cho dù dùng Giám Tinh Kính cũng không thể nhìn ra được cái gì. Điều này không quan trọng, quan trọng là cậu giữ Tinh Thần Châu cũng không có tác dụng gì.

Lâm Vân hơi nhíu mày. Nguyên lại là như vậy. Tuy nhiên, không thể tin hoàn toàn lời lão già này. Lúc trở về phải luyện chế lại Tinh Thần Châu mới đừng. Không thể để cho Tinh Thần Châu lộ ra khí tức.

Mà theo lời lão già Khang Duy nói, việc hắn có Tinh Thần Châu tựa hồ chỉ có hai lão già này biết. Nếu như mình giết hai lão, như vậy mình vẫn an toàn. Nhưng Lâm Vân không biết, việc hắn là hỗn độn tinh thể, tất cả các tu sĩ Đại Thừa của Tịch Mịch Cốc đều biết. Cho dù những người này không biết sự tồn tại của Tinh Thần Châu, nhưng một khi bọn họ phi thăng, rồi truyền tin tức tới Tiên Giới, Lâm Vân vẫn không có biện pháp giấu diếm.

Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Vân hiểu rằng thực lực của hai lão này cực kỳ mạnh. Chỉ có thể phóng ra Sơn Hà Đồ, sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết, mới là biện pháp tốt nhất.

## 593. Chương 499: Giết Chết Dễ Dàng

Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Vân hiểu rằng thực lực của hai lão này cực kỳ mạnh. Chỉ có thể phóng ra Sơn Hà Đồ, sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết, mới là biện pháp tốt nhất.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý. Hắn nhìn lão già Khang Duy nói:

- Khang lão nhân, chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Hiện tại ông bảo những tu sĩ xung quanh kia mở ra, tôi nghĩ kỹ sẽ nói cho ông biết. Còn có, thu hồi lại khí tức của ông đi, tôi không thích loại khí tức này.

Khang Duy cười ha ha, nhưng khuôn mặt không có vẻ vui mừng gì cả:

- Thả ngươi? Nằm mơ đi thôi. Hiện tại ngươi không nghĩ ra được, thì ở chỗ này nghĩ. Nếu ngươi muốn cưỡng chế rời đi, thì ta không ngại vây ngươi lại. Ta đồng ý đánh cuộc cho dù ngươi tự bạo, Tinh Thần Châu cũng không hề ảnh hưởng gì cả.

Lâm Vân khinh thường cười:

- Khang lão nhân, lão nghĩ rằng ta phải cần lão phê chuẩn mới rời đi được sao? Lão quá tự đắc rồi.

Nói xong, Lâm Vân sử dụng Tinh Dời, lập tức biến mất tại chỗ.

Khuôn mặt của Khang Duy tái nhợt nhìn nơi Lâm Vân biến mất. Ông ta không ngờ người trẻ tuổi kia lại biết thuấn di. Phải biết rằng, đây là công pháp mà chỉ có người trên tu vị Huyền tiên mới có thể thi triển. Cho dù là ông ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Không ngờ tên Lâm Vân này rõ ràng biết. Mình nên sớm đoán ra, năm đó Lâm Vân sở dĩ có thể chạy trốn, nhất định là có quan hệ với việc thuấn di.

Đã như vậy, lần sau ông ta không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để vận dụng công pháp. Hơn nữa phải tìm cách moi ra được công pháp từ miệng của tên Lâm Vân.

Thuấn di, hắc hắc, ta xem lần sau ngươi còn chạy đi đâu được? Khang Duy nhìn các đệ tử xung quanh, nói:

- Lập tức phong tỏa toàn bộ Tịch Mịch Cốc. Ngay cả không gian cũng tiến hành giam cầm. Ta không tin tên đó có thể thi triển thuấn di trong không gian như vậy.

Trương Dần nghe vậy liền ngẩn ngơ. Giam cầm không gian mặc dù có thể giam cầm phạm vị ba nghìn dặm, nhưng cần phải tốn rất nhiều linh thạch. Cho dù là Tịch Mịch Cốc cũng không chịu nổi gánh nặng đó. Lần trước bố trí đại trận Tinh Cầu phong tỏa, linh thạch còn chưa được bổ sung trở về. Hiện tại lại tới giam cầm không gian.

Tuy nhiên, lão tổ tông đã ra lệnh, y không thể không nghe theo. Vội vàng chuẩn bị tài liệu để bố trí trận pháp.

Lâm Vân trốn một bên nhìn các tu sĩ đang tiến hành bày trận, trong lòng cười lạnh. Tịch Mịch Cốc thật đúng là dốc hết vốn liếng. Lần trước vì muốn giam cầm hắn mà bố trí đại trận phong tỏa, lần này lại bố trí đại trận giam cầm không gian. Các ngươi đã thích lãng phí linh thạch như vậy, thì cho các ngươi lãng phí. Cho dù Lâm Vân cho rằng đây là làm lãng phí linh thạch của hắn, nhưng hắn không muốn đi ra ngăn cản.

- Không ngờ tên Lâm Vân kia lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Ngay cả thuấn di cũng biết.

Về tới điện Tịch Nguyên, Khang Duy âm trầm nói.

Tái Nhiễm gật đầu, vẻ mặt hơi lo lắng:

- Sư huynh, đệ cảm thấy tên Lâm Vân này có chút quỷ dị. Giống như hắn không e ngại chúng ta vậy, hơn nữa còn đầy vẻ tính trước. Cộng thêm ngọn lửa kinh khủng và thuật ẩn thân, thật sự khiến cho người ta khó lòng phòng bị.

- Sư đệ, có gì mà phải sợ hắn. Hắn chỉ là một tu sĩ Đại Thừa điên phong mà thôi. Phải biết rằng huynh đã là Tán Tiên trải qua sáu lần Độ Kiếp. Mà đệ cũng là Tán Tiên trải quả năm lần Độ Kiếp. Chỉ cần tên Lâm Vân kia ám sát thêm lần nữa, chúng ta có thể lập tức xuất hiện ở hiện trường, rồi liên thủ giết hắn.

Khang Duy lạnh lùng cười.

Sự lạc quan của sư huynh cũng không khiến Tái Nhiễm yên tâm hơn, mà nhíu mày nói:

- Đệ cảm thấy chuyện này nên nói với Thượng Giới. Chúng ta tìm một tu sĩ sắp phi thăng, sau đó nói tin tức này cho người đó biết, để người đó mang theo tin tức lên Tiên Giới. Không phải đệ không có lòng tin, mà là tên Lâm Vân kia thực sự quá lợi hại. Huống hồ, mục tiêu kế tiếp của hắn là ai, chúng ta đều không biết.

Nghe Tái Nhiễm nói vậy, Khang Duy gật đầu, nhưng lập tức kiêu ngạo nói:

- Dù hắn xuất hiện ở chỗ nào, huynh đều có nắm chắc lập tức tới trước mặt hắn.

Tái Nhiễm lại lo lắng hỏi:

- Nếu Lâm Vân xuất hiện ở trong này rồi đánh lén chúng ta thì sao?

Khang Duy hơi sửng sốt, rồi cười lên:

- Đệ nói hắn dám đánh lén hai chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn chán sống chắc? Tuy tên Lâm Vân kia lợi hại, nhưng muốn đánh lén chúng ta là không có khả năng. Huống hồ một khi bên này động thủ, toàn bộ tu sĩ trong cốc sẽ kéo tới. Lúc đó hắn có trốn đằng trời.

Tái Nhiễm lắc đầu:

- Đánh lén chúng ta khác với đánh lén người khác. Bởi vì một khi các đệ tử của chúng ta bị đánh lén, thì có hai người chúng ta tiến hành bao vây Lâm Vân. Còn nếu là chúng ta bị đánh lén, chỉ cần có một người xảy ra ngoài ý muốn, thì sẽ là một đả kích rất lớn với Tịch Mịch Cốc. Đệ cảm thấy trong việc xử lý tên Lâm Vân, chúng ta đã quá vội vàng. Mà Trương Dần đúng là không thích hợp tiếp nhận cốc chủ Tịch Mịch Cốc.

- Ngươi rất thông minh. Ta chính là muốn đánh lén hai ngươi.

Một tia sáng xé rách không gian đâm về phía Khang Duy. Điều khiến hai người khiếp sợ chính là một thương của Lâm Vân rõ ràng có thể thôn phệ không gian.

- Chỉ sợ ngươi không tới…

Khang Duy cười lạnh một tiếng, lập tức phóng ra pháp bảo hình núi. Bỗng nhiên, một tấm bản đồ bảy màu xuất hiện ở trên đầu ông ta và sư đệ. Mà pháp bảo hình núi mà ông ta vừa phóng ra rõ ràng bị bản đồ kia hút lại.

- Hỗn Độn Sơn Hà Đồ…

Khang Duy chỉ kịp nói ra mấy chữ này, linh hồn của ông ta đã bị Phệ Hồn Thương phá nát.

- Ngươi lại có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, ngươi…

Tái Nhiễm cũng chỉ kịp nói ra mấy chữ này, thân thể của ông ta đã không thể nhúc nhích, chân nguyên cũng bị Sơn Hà Đồ giam cầm. Lâm Vân không chút do dự phóng Phệ Hồn Thương thôn phệ Tái Nhiễm.

Giết xong hai lão già, đến Lâm Vân cũng thật không ngờ dễ dàng như vậy. Sơn Hà Đồ quả nhiên là pháp bảo khủng bố. Ngay cả hai cái gì Tán Tiên cũng không có khả năng hoàn thủ.

Lâm Vân âm thầm may mắn Sơn Hà Đồ ở trong tay mình. Một khi người khác dùng tấm bản đồ này để đối phó hắn, hắn khẳng định cũng bị chết ngay lập tức như vậy.

Xem ra tu vị của hắn càng cao, uy lực của Sơn Hà Đồ càng lớn. Sớm biết uy lực của Sơn Hà Đồ khủng bố như vậy, thì lúc bị các tu sĩ bao vây, hắn không cần phải sử dụng Tinh Dời, trực tiếp phóng Sơn Hà Đồ giết hết là được.

Ở bên ngoài đại điện Tịch Nguyên, đã có rất nhiều tu sĩ trên cấp Hợp Thể bao vây. Lâm Vân mỉm cười, ngay cả hai lão già kia cũng bị Sơn Hà Đồ giết. Như vậy công việc kế tiếp là phóng ra Sơn Hà Đồ rồi giết toàn bộ là được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không do dự nữa, Sơn Hà Đồ lập tức lao ra ngoài.

Nhưng vừa khống chế đám tu sĩ bên ngoài một lát, thì Lâm Vân bỗng cảm thấy tinh lực của mình giống như con ngựa hoang thoát khỏi cương vậy. Sơn Hà Đồ rõ ràng bắt đầu hấp thu tinh lực của hắn. Lâm Vân thầm kêu không tốt, vài tên tu sĩ Đại Thừa bị Sơn Hà Đồ giam cầm lập tức vùng vẫy muốn thoát đi.

## 594. Chương 500: Chém Giết Thảm Thiết

Sơn Hà Đồ rõ ràng có nhiều linh khí như vậy còn hút linh lực của mình. Dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Vân đã đoán ra được đại khái.

Hắn dùng Sơn Hà Đồ dễ dàng giết chết Khang Duy và Tái Nhiễm, nhưng có vẻ như Sơn Hà Đồ không thể khống chế ở phạm vi lớn. Chính xác hơn là hắn còn chưa đủ khả năng để khống chế nhiều tu sĩ Đại Thừa như vậy. Hắn rõ ràng tính sai. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đâu dám tiếp tục dùng Sơn Hà Đồ nữa. Tranh thủ thời gian thu tấm bản đồ lại rồi phóng Phệ Hồn Thương ra, trực tiếp lao tới giết các tu sĩ xung quanh.

Hiện tại không gian đã bị người của Tịch Mịch Cốc giam cầm, muốn ám sát đã không có khả năng rồi, chỉ còn trực diện tấn công.

- Ầm, ầm…

Không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh, các ngọn núi xung quanh đều bị sụp đổ, không gian cũng bị bóp méo. Nhiều cao thủ đánh nhau như vậy, sức công phá cực kỳ khủng khiếp.

Sát ý bao trùm khắp nơi, từng tu sĩ của Tịch Mịch Cốc bị Phệ Hồn Thương đánh chết. Trương Dần đã sớm hối hận vì đắc tội với một tu sĩ khủng bố như Lâm Vân. Không ngờ hắn lại lợi hại như vậy. Có thể ám sát hai vị sư tổ, còn có thể kiên trì tới hiện tại. Không ngừng có tu sĩ cấp thấp của Tịch Mịch Cốc bị chết do ảnh hưởng của cuộc chiến.

Sát ý đầy trời tràn ngập khắp Tịch Mịch Cốc. Các loại pháp bảo, phép thuật ánh lên những tia sáng chói mắt. Lâm Vân căn bản không có kỵ. Mỗi một thương của hắn đều là toàn lực đánh ra. Mỗi một thương đều mang theo vô số chùm máu tươi.

Đại điện Tịch Nguyên đã bị các pháp thuật và pháp bảo san thành bình địa. Các tu sĩ Tịch Mịch Cốc thì không ngừng tử vong, phạm vi ngày càng lớn.

Tất cả các tu sĩ Tịch Mịch Cốc đều khiếp sợ với sự dẻo đai của Lâm Vân. Một mình hắn rõ ràng có thể đánh với nhiều tu sĩ lâu như vậy. Mà trên người hắn mới chỉ có vài vết thương. Mỗi thương của hắn phóng ra đều mang theo chân nguyên nổ mạnh, sát ý mãnh liệt. Hơn nữa, Tinh Mang bảo hộ xung quanh người hắn một khi bị vỡ nát, lại có thể lập tức hồi phục. Chân nguyên của Lâm Vân thực sự hùng hậu tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Người này thật quá mạnh mẽ.

Một trận chiến này đánh cho nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Không gian sụp đổ đã khiến bầu trời của Tịch Mịch Cốc trở nên xám xịt. Đôi mắt của Lâm Vân đã đỏ bừng. Nếu không có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ không ngừng cung cấp linh lực, thì hắn đã sớm sụp đổ rồi. Mặc dù như thế, hắn vẫn có cảm giác sức cùng lực kiệt. Với thân thế được cải tạo như hắn, cả người cũng toàn là vết thương, máu chảy khắp nơi, trông cực kỳ dữ tợn.

Nếu như nói Lâm Vân chật vật không chịu nổi, thì cả Tịch Mịch Cốc chỉ còn lại đống hoang toàn. Khắp nơi là bộ phận cơ thể, xen lẫn với với các đống phế tích.

Chân khí cuồng bạo trực tiếp phóng lên trời. Cho dù đã có đại trận ngăn cản, nhưng người ở bên ngoài vẫn nhìn thấy không gian xung quanh Tịch Mịch Cốc chấn động kịch liệt. Chỉ cần không phải là tên ngốc, thì đều hiểu rằng, Tịch Mịch Cốc đang phát sinh chuyện lớn.

Nhưng không ai biết Tịch Mịch Cốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Không ngừng có tu sĩ từ nơi khác chạy tới. Dần dần ở xung quanh Tịch Mịch Cốc đã xuất hiện rất nhiều tu sĩ. Bọn họ đều khẩn trương nhìn không gian trên Tịch Mịch Cốc chấn động kịch liệt, không có ai dám đi tới gần xem xét. Cho dù là một số đệ tử ngoại môn của Tịch Mịch Cốc cũng không có cách nào đi qua đại trận.

Hiện tại trong đầu của Lâm Vân chỉ có sát ý. Năm ngôi sao bạc trong Tử Phủ không ngừng bạo động.

Đến cuối cùng, hắn thậm chí còn không quan tâm tới thân thể, chỉ là không ngừng phóng Phệ Hồn Thương giết chóc.

Ngay cả Tinh Vũ cũng được Lâm Vân thăng cấp thành Tinh Vũ ngàn dặm. Dưới sự duy trì của Sơn Hà Đồ, tu sĩ dưới cấp Hóa Thần chạm vào sẽ chết, tu sĩ Luyện Hư chỉ có thể ngăn cản được hai ba cái Tinh Vũ mà thôi.

Rất nhiều rất nhiều tu sĩ của Tịch Mịch Cốc bị Lâm Vân không kiêng sợ giết hại. Vết thương trên người của Lâm Vân cũng không gia tăng. Đồng thời tinh lực luôn trong tình trạng báo động. Cho dù có Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực, nhưng cung không thể bằng cầu được.

Đây đã là ngày thứ bảy. Tiếng hò hét trong Tịch Mịch Cốc dần dần thấp xuống. Ngay cả tiếng nổ mạnh kịch liệt cũng chậm rãi biến mất.

- Ngươi thật là ác độc…

Trương Dần nhìn từng người đệ tử của Tịch Mịch Cốc bị Lâm Vân giết hai, hai mắt đã đỏ bừng, hàm răng nghiến kèn kẹt. Dưới sự giết chóc của Lâm Vân, tám ngọn núi chính đã bị Lâm Vân san bằng.

Các tu sĩ trên cấp Đại Thừa chỉ còn lại Trương Dần và tu sĩ mặt rắng. Còn tu sĩ dưới cấp Đại Thừa, không phải bị chết bởi cây thương của Lâm Vân, thì bị chết bởi Tinh Vũ, hoặc là bị không gian sụp đổ đè chết.

Lâm Vân quỳ một chân xuống, Phệ Hồn Thương cũng rơi xuống mặt đất. Cả tay phải của hắn chỉ còn một lớp da gắn liền với xương. Xương cốt ở bên trong trõ ràng bị đứt gãy toàn bộ.

Lâm Vân quỳ xuống, nhổ ra từng bãi máu đen, rồi lạnh lùng nhìn Trương Dần. Bốn ngày trước hắn đã biết những người này muốn bắt hắn để luyện chế đan dược. Đây là do mấy tên tu sĩ Đại Thừa trong lúc phẫn nộ nói ra. Cho nên hắn đã không còn sự áy náy khi giết nhiều người như vậy rồi. Một môn phái muốn biến hắn thành đan dược, thì hắn phải diệt.

Lâm Vân chậm rãi vịn Phệ Hồn Thương đứng lên, rồi lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Dần và tu sĩ mặt trắng. Phệ Hồn Thương từ từ giơ lên.

- Cho dù ta tự sát, cũng không để cho ngươi giết chết.

Hiện tại ngay cả năng lực tự bạo, Trương Dần cũng không có, cho nên y tiện tay nhặt một thanh phi kiếm lên, rồi đâm vào giữa trán.

Tu sĩ mặt trắng cũng thở dài một tiếng, chỗ đan điền của y đã có một cái lỗ thủng thật lớn. Cho tới nay, chỉ có y và Trương Dần biết, cốc chủ chính thức của Tịch Mịch Cốc chính là y. Nhưng điều này đã không còn quan trọng nữa rồi, Tịch Mịch Cốc đã diệt, y cũng không thể sống sót.

- Đã không còn Tịch Mịch Cốc nữa rồi. Lâm Vân, Lâm Vân, khái khái…

Tu sĩ mặt trắng ho khan vài tiếng, rốt cuộc không kiên trì nổi, đầu nghiêng một cái, ngay cả Nguyên Hồn cũng tiêu tán không còn.

Lâm Vân đứng ở giữa Tịch Mịch Cốc đã trở nên trống trải, khóe miệng lộ ra nụ cười tự giễu. Rốt cuộc không kiên trì nổi, cũng ngã xuống.

Ở bên ngoài Tịch Mịch Cốc, càng ngày càng có nhiều tu sĩ tới xem náo nhiệt. Nhưng không ai dám phá trận mà vào. Cho dù hiện tại Tịch Mịch Cốc đã yên tĩnh trở lại, không gian hỗn loạn cũng dần dần ổn định. Nhưng vẫn không có người nào lỗ mãng lại gần.

Hôm nay là ngày thứ mười một Lâm Vân đi vào Tịch Mịch Cốc.

Lâm Vân mở to mắt, nhìn thi thể của các đệ tử Tịch Mịch Cốc xung quanh, rồi chậm rãi đứng lên. Tay phải của hắn đã hoàn toàn phế. Tinh lực hồi phục rất thong thả, hiệu quả trị thương đã kém đi rất nhiều.

Năm ngôi sao màu bạc ảm đạm vô sắc. Lâm Vân lấy một viên đan dược ra rồi uống. Bỗng nhiên hắn cảm thấy trong lòng có chút bực bội. Hắn hiểu ra rằng sát khí trên người mình đã quá dày đặc. Người tu đạo vốn coi trọng tâm bình khí hóa. Mà hắn lại giết nhiều người trong thời gian ngắn như vậy, nếu không phải hắn đã Ngũ Tinh, thì tu vị của hắn sẽ mắc kẹt ở chỗ này mãi mãi.

## 595. Chương 501: Kinh Hãi

Tuy nhiên, Lâm Vân không có hối hận. Muốn mạng của hắn, thì trước phải để lại mạng lại. Dù ngươi có bất kỳ nguyên nhân gì, cũng đừng hòng thương lượng.

Lâm Vân vung tay trái lên, vô số giới chỉ bị Sơn Hà Đồ thu lại. Còn bảo tàng của Tịch Mịch Cốc thì do nơi này đã bị san thành bình địa, nên Lâm Vân căn bản chẳng muốn đi tìm.

Tinh Diễm phóng khắp nơi, thi thể trên mắt đất biến thành tro bụi. Lâm Vân thử hồi phục cánh tay, nhưng vẫn không thể hồi phục như cũ. Tay phải này bị một tên tu sĩ béo dùng pháp bảo hình bánh xe màu xám làm bị thương. Tuy tên đó cũng bị Phệ Hồn Thương đâm xuyên qua trán. Nhưng trước khi chết y đã tự bạo, khiến cho cánh tay của Lâm Vân bị vỡ nát, đồng thời người của Tịch Mịch Cốc cũng bị nổ chết không ít người. Tên này đúng là một tên ngoan độc.

Mà vết thương do y tạo thành rõ ràng không thể hồi phục như cũ. Ở miệng vết thương có một lớp sương mù màu xám bao phủ phía trên. Nếu Lâm Vân không dùng tinh lực làm dịu, thì không chừng lớp sương mù đó sẽ ăn mòn cả ngực phải của hắn.

Ở bên ngực trái đứt ba cây xương sườn là do tên tu sĩ mặt trắng kia tạo thành. Dù y liên tục đánh gãy ba cái xương sườn của Lâm Vân, thậm chí còn đưa tử khí vào trong người Lâm Vân, khiến cho xương sườn của hắn cũng như cánh tay không thể hồi phục. Nhưng y cũng bị tinh bạo của Lâm Vân đánh nổ đan điền.

Còn ở phổi của Lâm Vân có một cây châm cực nhỏ. Không biết là pháp bảo của ai mà không thể lấy ra được.

- Khái khái.

Lâm Vân ho khan vài tiếng, xương sườn và phổi truyền tới sự đau đớn.

Đột nhiên, trong lòng Lâm Vân xuất hiên một cảm giác hư không và trống vắng. Hắn đã san bằng một môn phái đứng đầu, khiến cho hắn không còn hứng thú tới việc đi tìm Âu Dương gia để tính sổ.

Thậm chí ngay cả hứng thú đi tới thành Quang Bình tìm người tiêu sư kia cũng không còn. Liễu dược sư, Linh Nhi, Tân Nhai, Trác Âm, hắn không muốn gặp lại một ai. Ngay cả việc đi tới núi Thiên Trì tìm kiếm ngọc thuộc tính Thủy, và tới Loạn Vực Tinh Không tìm kiếm bảo vật còn lại, Lâm Vân cũng không còn tâm tư. Hiện tại hắn chỉ muốn trở về nhà, trở về bên những người mình yêu. Cùng mọi người sống tới già, hoặc là vĩnh hằng.

Phệ Hồn Thương lần nữa phóng ra. Vô luận là Thiên La Địa Võng, hay là đại trận bên ngoài Tịch Mịch Cốc, đều bị một thương này của Lâm Vân nghiền nát. Một trận pháp không còn người chủ trí sao có thể ngăn cản được một thương của Lâm Vân.

Vô số tu sĩ vây quanh Tịch Mịch Cốc bỗng nhiên nhìn thấy đại trận hộ sơn bị vỡ vụn, đều ngây người nhìn cảnh hoang toàn của Tịch Mịch Cốc. Cả Tịch Mịch Cốc giống như chết lặng, chỉ có một người trẻ tuổi toàn thân là máu chậm rãi đi ra.

Người trẻ tuổi kia nhìn vô số tu sĩ xung quanh, giống như không có chuyện gì vậy. Chậm rãi đi ra Tịch Mịch Cốc, Phệ Hồn Thương cũng không thu.

Người này là ai? Cơ hồ tất cả ánh mắt đều tập trung về phía người trẻ tuổi, khung cảnh lặng ngắt như tờ.

Tuy nhiên bọn họ vẫn tự động tránh ra một con đường cho hắn đi qua.

Người trẻ tuổi nhìn con đường được tách ra, nhíu mày lại, giống như nghĩ tới cái gì đó, rồi hắn lại ho khan. Bỗng nhiên không gian trở nên vặn vẹo, người trẻ tuổi chợt biến mất tại chỗ.

- Thuấn di?

Các tu sĩ có chút kiến thức đều nhận ra đó là thuấn di.

- Em nhận ra hắn rồi. Hắn chính là vị tu sĩ Trúc Cơ đã bán Thiên Diễm Tinh Kim cho chúng ta.

Một cô gái kinh ngạc nói với chồng của mình.

- Em thấy hắn chỉ có thể là tu sĩ Trúc Cơ sao?

Người nam tử nhìn chằm chằm vào chỗ người trẻ tuổi vừa biến mắt, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.

- Tôi nhận ra hắn rồi, hắn chính là Lâm Vân. Tôi đã từng nhìn thấy cây thương trong tay hắn.

Một tu sĩ bỗng nhiên kêu lên.

- Đúng là hắn, tôi cũng nhận ra. Không phải năm đó hắn đã chết ở thành Quang Bình rồi mà?

- Nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết à. Hạng người hung ác như hắn sao có thể chết dễ dàng như vậy được. Lần này hắn tới nhất định là để báo thù.

- Báo thù? Sao có thể được, Tịch Mịch Cốc đâu phải là nơi mà hắn có thể tới báo thù?

- Ngu xuẩn, ngươi không thấy hiện tại trong Tịch Mịch Cốc không còn, dù chỉ một con kiến đấy à? Người ta vừa báo thù rồi rời đi rồi. Lần này Tịch Mịch Cốc đúng là đá phải thiết bản. Một tu sĩ có thể diệt cả Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện sẽ đơn giản như vậy sao? Đáng đời.

- Trời ạ…

Không ngừng vang lên tiếng tán thán. Không ai nghĩ tới một tu sĩ có thể tiêu diệt cả Tịch Mịch Cốc.

- Tịch Mịch Cốc bị diệt, nói không chừng trong đó còn có thứ tốt…

Thanh âm này còn chưa dứt, đã có vô số tu sĩ lao vào trong cốc.

Cách đó mấy vạn dặm là Âu Dương Sơn Trang.

Trang chủ của Âu Dương Sơn Trang là Âu Dương Tuần cầm phi kiếm truyền tin, hai tay không ngừng run rẩy. Y thật không ngờ năm đó cháu nội Âu Dương Phụng của mình lại dẫn một đối thủ khủng bố như vậy tới cho gia tộc.

- Chuyện gì vậy, đại ca?

Một tu sĩ mặt đen hỏi. Y là nhị đệ Âu Dương Phi.

- Phân phó toàn bộ người của Âu Dương Sơn Trang mau chóng sắp xếp hành lý rời đi, càng nhanh càng tốt. Trước đừng hỏi tại sao.

Âu Dương Tuần nghiêm mặt đứng lên phân phó. Trong lòng ông ta dâng lên một sợ hãi vô tận với cái tên Lâm Vân mà ông ta đã phái người vây giết năm đó.

….

Ma Cốc Tông.

- Người này thật là khủng bố, không biết hắn đã tới tu vị nào rồi? Với thực lực của Tịch Mịch Cốc, năm sáu Ma Cốc Tông chúng ta gộp lại cũng không phải đối thủ. Mà tên Lâm Vân kia rõ ràng dùng sức một mình tiêu diệt toàn bộ. Một tu sĩ bình thường có thể làm được như vậy sao?

Tân Chi Vấn khiếp sợ nói.

- May mà phó môn chủ Thải Hồng đã tính toán trước. Không để cho Ma Cốc Tông của chúng ta tham gia vào lần vây công Lâm Vân. Bằng không, hiện tại Ma Cốc Tông của chúng ta cũng xong đời.

Một trưởng lão sợ hãi nói.

- Đúng vậy, Thải Hồng sư muội thật không nhìn lầm. Ài, chỉ là Tân Nhai đã đi ra ngoài hơn chục năm rồi còn chưa về. Không biết nó quen biết với Lâm Vân như thế nào. Các cao thủ trên bảng Thiên Địa, so với Lâm Vân chỉ là cặn bã mà thôi.

Tân Chi Vấn lắc đầu nói.

Phó môn chủ Thải Linh cau mày nói:

- Tuy Lâm Vân đã báo được thù, nhưng tôi khẳng định hắn cũng bị thương không nhẹ. Nghe nói Tịch Mịch Cốc tồn tại cả Tán Tiên. Huống hồ, cho dù hắn không bị thương, nhưng đạo tâm của hắn sẽ vì thế mà mắc tại đó.

- Vì sao phó môn chủ lại nói như vậy?

Một vị trưởng lão hỏi.

- Tôi đoán chừng tu vị của Lâm Vân đã là Đại Thừa điên phong, công pháp mà hắn tu luyện nhất định rất bá đạo. Mắt thấy thiên kiếp sắp tới, vậy mà hắn lại giết nhiều người như vây. Một khi tâm ma xuất hiện, thì rất khó vượt qua thiên kiếp. Thậm chí vì thế mà tử vong cũng không phải là không thể.

Thải Linh thản nhiên nói, thanh âm có vẻ tiếc nuối.

## 596. Chương 502: Rời Khỏi Hạt Nguyên Tinh

Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện vốn không thể so sánh được với Tịch Mịch Cốc. Nên việc Tịch Mịch Cốc bị Lâm Vân tiêu diệt đã khiến cả Hạt Nguyên Tinh xôn xao.

Những môn phái tham gia bố trí đại trận phong tỏa càng lo lắng bất an. Bọn họ sợ Lâm Vân kế tiếp sẽ tìm tới bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, cả thế giới Tu Chân đều ngó chừng động tĩnh của Lâm Vân. Giống như chỉ cần có gió thổi có lay thôi là lập tức truyền khắp thế giới Tu Chân.

Tuy nhiên Lâm Vân giống như biến mất vậy. Từ sau khi diệt Tịch Mịch Cốc, còn chưa ai nhìn thấy hắn xuất hiện. Cho dù Lâm Vân đã tạo ra một hồi sóng to gió lớn, nhưng thời gian lâu dần, sóng gió cũng phải giảm bớt.

Các môn phái cũng bắt đầu yên tâm. Xem ra Lâm Vân không có ý truy giết bọn họ. Cũng đúng, những môn phái nhỏ như bọn họ, chắc Lâm Vân căn bản khinh thường hỏi tội.

Tuy nhiên, vô luận là nghĩ như thế nào, ở Hạt Nguyên Tinh, mỗi khi nhắc tới Lâm Vân, bọn họ đều gọi là Lâm tiền bối. Kể cả người có cừu oán với hắn, cũng không dám chửi mắng Lâm Vân ở chốn đông người.

Ở thế giới Tu Chân, thực lực là hết thảy. Lâm Vân liên tục tiêu diệt ba tông môn lớn, thực lực của hắn đã được cả thế giới Tu chân kính sợ.

Lâm Vân đã trở thành truyền kỳ của Hạt Nguyên Tinh, cũng trở thành một nhân vật nguy hiểm đối với tất cả hành tinh Tu Chân.

…

- Khái khái…

Lâm Vân đã dùng mọi cách, nhưng không thể tiêu trử được ba vết thương trên người. Cánh tay phải bị phế coi như xong, nhưng cái cây châm đâm vào phổi của hắn không biết là vật gì, rõ ràng không thể bức ra được.

Ngược lại chỗ xương gãy, đã chậm rãi hồi phục. Dù tốc độ rất chậm, nhưng hồi phục là tốt rồi.

Tịch Mịch Cốc đúng là nhiều kỳ nhân dị sĩ. Nếu không phải thân thể Lâm Vân đã được cải tạo, thì đã sớm mất mạng rồi.

Hiện tại Lâm Vân đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng khuôn mặt nhiều hơn vẻ tiều tụy và tang thương.

Trên đầu của hắn lơ lửng một cái pháp bảo phi thuyền hình tròn. Đây là pháp bảo lấy được trong số giới chỉ của Tịch Mịch Cốc. Trong tất cả các pháp bảo phi hành mà hắn có, thì cái này là cái tốt nhất. Vì cái pháp bảo phi thuyền này mà hắn đã phải luyện chế hơn nửa năm. Đây cũng là cổ bảo, có tên là Phi Diệp.

Nếu không phải hắn bị thương nặng, thì hắn chỉ mất vài ngày là đã có thể luyện chế được Phi Diệp.

Thử một chút tốc độ phi hành của pháp báo, Lâm Vân coi như thỏa mãn. Dù không thể so sánh với Tinh Hà Trùy, nhưng vài năm là có thể trở về Địa Cầu.

Chỉ là bản đồ hành tinh trong tay hắn không có vị trí cụ thể của Địa Cầu. Tuy nhiên Lâm Vân không nóng nảy, hắn chuẩn bị tới hành tinh Thiên Hồng trước, rồi dựa theo đường cũ trở về Địa Cầu.

Lúc giết toàn bộ người ở Tịch Mịch Cốc, Lâm Vân bỗng hoài nghi với việc truy cầu tiên đạo của mình.

Lúc trước, khi hắn đứng một mình ở đống hoang tàn trong Tịch Mịch Cốc, cả tinh thần và thể xác của hắn đều trống rỗng. Lúc đó hắn đã mất đi mục tiêu. Lẽ nào, việc giết chóc chính là đại đạo mà hắn muốn truy cầu?

Lúc đó trong lòng hắn rất trống trải và cô đơn. Càng không có hứng thú trả thù Âu Dương Sơn Trang và làm các việc khác. Hắn chỉ muốn trở lại Địa Cầu cùng với người thân mà thôi.

Ở sâu trong nội tâm hắn có một thanh âm không ngừng kêu gọi hắn tỉnh lại. Nhưng hắn lại không có cách nào tỉnh lại. Công pháp Lâm Vân tu luyện là do chính hắn sáng tạo. Ngay cả thương pháp của hắn cũng là do hắn lĩnh ngộ. Ở sâu trong lòng hắn, hắn hiểu rằng cảm giác đó có liên quan tới việc hắn giết chóc quá nặng. Sát khí đã tạo thành một tia ám ảnh trong đạo tâm. Nhưng cho dù có quay ngược trở về thời gian, hắn sẽ vẫn làm như vậy.

Nếu có người uy hiếp tới tính mạng của hắn hoặc là người thân của hắn, đại đạo vứt sang một bên thì có ngại gì?

Phi Diệp đã được Lâm Vân luyện hóa hoàn toàn, đang lơ lửng trên không. Lâm Vân rất thỏa mãn. Sở dĩ lựa chọn Phi Diệp, còn có một nguyên nhân đặc biệt khác. Đó chính là có thể dùng linh thạch cực phẩm để điều khiển Phi Diệp. Hiện tại Lâm Vân đã có hơn một nghìn viên linh thạch cực phẩm.Hắn có thể ngồi trên phi thuyền để dưỡng thương, không phải mất công điều khiển.

Lại một tuần sau, Lâm Vân đi vào Phi Diệp. Lấy tám viên linh thạch cực phẩm bỏ vào khe lái. Phi Diệp lập tức giống như một tia chớp, đảo mắt đã biến mất trong vũ tru mênh mông.

Tám viên linh thạch cực phẩm là đủ cho Phi Diệp phi hành một năm. Nếu là người khác, họ không nỡ bỏ ra nhiều linh thạch cực phẩm như vậy. Nhưng Lâm Vân có rất nhiều, không lo thiếu thốn.

….

- Chị Thanh, đã mười năm rồi mà lão công còn chưa về. Em muốn đi tìm anh ấy.

Hàn Vũ Tích ngồi đối diện với Thanh Thanh, vẻ mặt đầy ưu sầu.

- Vũ Tích, thực ra chị cũng muốn đi, nhưng Tranh di đã nói không có cách nào khởi động được Tinh Hà Trùy. Thần thức mà Lâm Vân lưu lại đã tiêu hao hết rồi. Cho dù dùng mọi cách đều không sử dụng được cây trùy đó.

Thanh Thanh bất đắc dĩ nói.

- Xin lỗi mọi người, chỉ vì em mà anh rể mới tới Hạt Nguyên Tinh rồi gặp chuyện như vậy. Em…

Khuôn mặt của Hàn Vũ Đình đã trở nên gầy gò vì tưởng niệm và áy náy.

- Em chỉ sợ Lâm đại ca không biết chúng ta đang ở Khôn Truân Giới.

Liễu Nhược Sương lo lắng nói.

Tô Tĩnh Như lại lắc đầu:

- Lâm đại ca khẳng định đã biết. Năm đó em và anh ấy dùng truyền tống trận đi lại, cho nên anh ấy không thể không biết. Hơn nữa, Mạnh An vẫn ở Địa Cầu để chờ anh ấy. Một khi anh ấy trở về, thì Mạnh An sẽ nói cho anh ấy biết. Mà Lâm đại ca không xảy ra việc gì đâu, em có thể linh cảm được.

Tất cả mọi người im lặng không nói, bởi vì linh cảm của Tĩnh Như đều rất chính xác. Nếu Tĩnh Như đã nói Lâm Vân không sao, thì anh ấy khẳng định vẫn an toàn.

Mấy năm trước bởi vì linh khí của Địa Cầu quá thiếu thốn, hoàn toàn không thỏa mãn được mọi người tu luyện. Cho nên Tô Tĩnh Như đã đề nghị mọi người tới Khôn Truân Giới để tu luyện. Miễn cho khi Lâm Vân trở về lại thấy tu vị của mọi người quá thấp. Huống hồ Lam Tranh đã có tu vị Hóa Thần hậu kỳ, linh khí ở Địa Cầu chẳng khác gì không có đối với bà ta.

Mặc dù Vũ Tích có tảng đá tập hợp linh khí, nhưng hiện tại nàng đã Kết Đan, tảng đá đó đã không còn nhiều tác dụng nữa rồi. Tuy Hàn Vũ Tích cũng không quá vui mừng với chuyện tới Khôn Truân Giới để tu luyện. Nhưng nàng vẫn đồng ý đi theo. Bởi vì nàng không muốn tu vị của mình rớt lại quá xa. Ngay cả Thanh Thanh đều đã Trúc Cơ, không nói những người khác.

Cũng may ở Khôn Truân Giới còn có sản nghiệp của Lâm Vân. Lúc mọi người tới Khôn Truân Giới, nhờ có hai người Lam Tranh và Khổng Linh có tu vị cao, cùng với sản nghiệp ở Vạn Bảo Các của Lâm Vân, mọi người rất nhanh ổn định vị trí mới.

## 597. Chương 503: Bị Đánh Cướp

- Chỉ cần bên Bắc Lĩnh bố trí xong, thì chúng ta cũng không cần để ý tới việc đi lại.

Xung Hi lên tiếng. Năm đó sau khi Lâm Vân rời đi, nàng cũng không chút do dự đi theo Chu Linh Tố tới Yên Kinh.

- Ừ, chỉ hy vọng bên đó làm nhanh một chút.

Thần sắc của Hàn Vũ Tích rất ưu sầu. Dù nàng tin tưởng Lâm Vân không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng rất nhớ hắn. Từ mười năm trước, Lam Tranh dẫn theo mấy người Thanh Thanh, Vũ Đình trở về Địa Cầu, sợ lo lắng của Hàn Vũ Tích chưa bao giờ dứt.

Hiện tại nàng chỉ muốn ở bên cạnh Lâm Vân mà thôi, mặc kệ chuyện tu luyện hay không. Nếu như không có Lâm Vân, nàng căn bản sẽ không tu luyện. Nhưng nàng lại e ngại khoảng cách giữa mình và Lâm Vân quá xa, nên mới đồng ý tới Khôn Truân Giới.

Cũng may năm đó Lâm Vân để lại rất nhiều tài liệu tu luyện. Cộng thêm cổ phần của Vạn Bảo Các. Bây giờ Liễu San đang giúp Lâm Vân quản lý, đồng thời cô ta đã là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ.

Còn một đệ tử khác của Lâm Vân là Thất Tín thì đang phụ trách xây dựng Bắc Lĩnh, dưới sự chủ trì của Luyện Hư. Bắc Lĩnh chính là nơi ở của Vân Môn tại Khôn Truân Giới.

Bắc Lĩnh được xây dựng ngay trên truyền tống trận di chuyển giữa Địa Cầu và Khôn Truân Giới. Một khi nơi này xây dựng xong, mọi người không cần phải lén lút di chuyển nữa rồi. Mỗi lần có thể trực tiếp rời đi.

Bởi vì tài nguyên của Lâm Vân để lại rất phong phú, cho nên các trận pháp bố trí xung quanh Bắc Lĩnh đều dùng tài liệu cao cấp.

Đang lúc mấy người nói chuyện, thì Lam Cực mang theo thần sắc khẩn trương chạy vào.

- Không tốt rồi, Bắc Lĩnh đã bị hủy, cả truyền tống trận cũng bị hủy theo.

- Cái gì?

Sắc mặt của Vũ Tích liền biến đổi. Điều đầu tiên mà nàng nghĩ tới, đó là một khi truyền tống trận bị hủy, thì Lâm Vân làm sao có thể tới được Khôn Truân Giới.

- Đã xay ra chuyện gì?

Sắc mặt của Thanh Thanh cũng trở nên trắng bệch.

- Một tu sĩ Hóa Thần nhìn trúng tài liệu bố trí trận pháp của chúng ta. Y liền giết pháp sư bố trận, sau đó cướp đoạt tài liệu rời đi. Khổng đại ca thấy thế muốn đi lên ngăn cản, nhưng Khổng đại ca lại không phải là đối thủ của y. Kết quả là bị người đó đánh cho trọng thương. Trước khi cướp tài liệu rời đi, y đã phá hủy toàn bộ khu vực xung quanh truyền tống trận.

Lam Cực tức giận nói. Trong lòng cậu ta âm thầm quyết tâm mình phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ.

- Tranh di thì sao?

Sắc mặt của Tĩnh Như cũng rất khó coi.

- Khổng đại ca đã truyền tin tức cho Tranh tiền bối. Tranh tiền bối chạy tới và đánh nhau với tên tu sĩ kia một lúc. Tên tu sĩ kia không phải là đối thủ của Tranh tiến bối, nên đã bỏ chạy. Hiện tại Tranh tiền bối đang đuổi theo.

Lam Cực vội vàng trả lời.

- Chúng ta tranh thủ thời gian đi xem. Lúc đợi Tranh di trở về còn kịp sửa chữa truyền tống trận.

Vũ Tích đứng lên nói. Vài cô gái cũng đi theo Vũ Tích ra ngoài.

Nhìn truyền tống trận bị phá hủy thành từng mảnh, thần sắc của mấy cô gái đều rất thê lương. Một khi không có truyền tống trận, chắc Lâm Vân phải mất thêm vài năm mới tới được đây.

- Sớm biết như vậy thì chúng ta đã không tới đây rồi. Nếu anh ấy trở về mà không nhìn thấy chúng ta, chắc anh ấy rất sốt ruột.

Vũ Tích lẩm bẩm nói.

Tĩnh Như cảm thấy có lỗi trong chuyện này, bởi vì nàng chính là người đề nghị tới Khôn Truân Giới tu luyện. Bỗng nhiên nàng nhớ tới một việc, vội vàng nói:

- Vũ Tích, em nhớ ra rồi. Lâm đại ca vẫn có thể tới được đây. Năm đó lúc anh ấy tới Khôn Truân Giới, hình như anh ấy không đi bằng đường này, mà là theo kết giới tới.

Nghe Tĩnh Như nói vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Dù vẫn còn lo lắng, nhưng sắc mặt đã tốt hơn nhiều. Đúng vậy, chỉ cần Lâm Vân có thể tới là tốt rồi.

- Chúng ta phải nhanh chóng bố trí đại trận thôi. Bằng không chị vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Thất Tín, ông đi xem Từ đại ca đã mua đủ tài liệu bày trận chưa. Còn có tài liệu đã bị cướp đi, chúng ta cũng phải nhanh chóng tìm về.

Mặc dù biết Lâm Vân vẫn có thể tới, nhưng Thanh Thanh vẫn muốn sớm bố trí trận pháp phòng ngự.

Mấy người đang nói chuyện, thì một thân ảnh lảo đảo rơi từ không trung xuống.

- Sư phụ, người không sao chứ?

Hàn Vũ Đình thấy là sư phụ Lam Tranh của mình, vội vàng đi tới đỡ.

Ở Khôn Truân Giới, Lam Tranh coi như là vô địch. Một Hóa Thần điên phong, còn có ai có thể khiến bà ta bị thương?

- Sư phụ bị tên tu sĩ kia ám toán. Không ngờ y lại có một tấm Hư Phù. Hiện tại chúng ta phải tranh thủ thời gian bố trị đại trận hộ sơn thôi. Bằng không y kéo thêm người tới, thì chúng ta sẽ gặp phiền toái.

Lam Tranh nuốt một viên đan dược rồi vội vàng nói.

Khóe mắt của Khổng Linh hơi run. Người khác không biết về Hư Phù, nhưng anh ta lại biết. Hư Phù là một loại bùa đặt tên theo cảnh giới của người luyện chế. Một tu sĩ Nguyên Anh luyện chế ra Anh Phù, thì tương đương với một kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh.

Đồng dạng, tu sĩ Luyện Hư luyện chế ra gọi là Hư Phù. Tu sĩ Hợp Thể luyện chế ra gọi là Hợp Phù. Nếu Lam Tranh đã bị người kia sử dụng Hư Phù đánh trọng thương, thì chứng tỏ đằng sau tên tu sĩ Hóa Thần kia nhất định có một tu sĩ Luyện Hư. Không ngờ ở một nơi như Khôn Truân Giới vẫn còn tồn tại tu sĩ Luyện Hư.

Sau khi Khổng Linh nói ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời mọi người đều im lặng.

- Sư phụ, ý của người là ở đây có tu sĩ Luyện H Lam Tranh suy ngẫm cẩn thận rồi nói.

Tin tức mà Lam Tranh mang về, đối với mọi người mà nói, không khác gì là một mối nguy hiểm lớn. Vì vậy mọi người đều bắt tay vào việc xây dựng Tông Môn. Một khi chăm chú thì tốc độ xây dựng rất nhanh.

Vài năm sau, danh tiếng của Vân Môn dần dần lan khắp Khôn Truân Giới. Tuy nhiên, cái tên tu sĩ Luyện Hư kia vẫn chưa thấy xuất hiện. 0

## 598. Chương 504: Tần Nhai

Hành tinh Thiên Hồng cách Hạt Nguyên Tinh khá là xa. Tuy Lâm Vân đã có tinh đồ, nhưng vẫn phải mất nửa năm mới tới được đó.

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, thì không thấy mấy người Thanh Thanh. Đoán chừng Lam Tranh đã dẫn theo mấy người Thanh Thanh rời đi rồi. Vốn định không có ý dừng lại, nhưng hắn nhớ tới còn vài việc giao cho Ly Vô Biên năm đó, nên vẫn xuống đấy hỏi thăm một lát. Đồng thời cho Ly Vô Biên vài chiếc giới chỉ, bảo y đưa cho mấy tu sĩ Kết Đan kia.

Ly Vô Biên đã tìm nhiều năm nhưng chỉ thấy vài người của Lâm phủ. Lâm Vân thầm than một tiếng, hắn biết người của Lâm gia ở đại lục Thiên Hồng đã chết gần hết rồi. Không biết dì của mình có được Thanh Thanh tìm thấy và dẫn theo tới Địa Cầu hay không?

Tộc nhân đã không còn, Lâm Vân không có hứng thú trở về thăm hỏi nữa. Hắn chỉ nhắc nhở Ly Vô Biên chiếu cố những người còn lại của Lâm gia, rồi lập tức rời khỏi hành tinh Thiên Hồng, bay về hướng Địa Cầu.

Hiện tại sử dụng pháp bảo Phi Diệp, Lâm Vân mới biết được hành tinh Thiên Hồng cách Địa Cầu xa như thế nào. Đi hai năm rõ ràng mới chỉ đi được nửa đường. Điều này cũng là do có mấy lần hắn đi nhầm hướng.

Mặc dù Phi Diệp là pháp bảo không tồi, nhưng vẫn cách Tinh Hà Trùy một trời một vực. Khiến cho Lâm Vân tính toán sai lầm thời gian đi lại. Vốn tưởng rằng chỉ mất một năm, nhưng giờ đã là hai năm rồi.

Cũng may Lâm Vân còn nhớ phương hướng. Chỉ cần đi theo hành trình cũ thì sớm muộn cũng trở lại Địa Cầu.

Hai năm qua, Lâm Vân đã chữa khỏi vết thương ở xương sườn. Chỉ là cây châm ở trong phổi không có cách nào đẩy ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng tinh lực bao bọc nó lại. Sương mù màu xám ăn mòn ở cánh tay cũng không thể giải trừ được. Chỉ đỡ hơn trước một chút mà thôi.

Hiện tại chữa thương chỉ là thứ yếu. Dù sao thương thế của hắn đã không thể trị được, nghĩ nhiều cũng vô ích. Lâm Vân kiểm kê thoáng qua tài sản của mình. Thẻ ngọc có rất nhiều, tài nguyên thì vô số kể, được nhét đầy trong Sơn Hà Đồ, nhưng Lâm Vân căn bản chẳng muốn kiểm tra.

Hôm nay Lâm Vân đang đọc một thẻ ngọc luyện đan, bỗng nhiên Phi Diệp rung động rất dữ đội. Phi Diệp là pháp bảo cực phẩm, lại là cổ bảo, bình thường phi hành rất ổn định. Cho dù gặp phải các thiên thạch trong vũ trụ, Phi Diệp cũng tự động tránh đi. Đây là lần đầu tiên xảy ra việc như vậy.

Lâm Vân vội vàng thả thẻ ngọc xuống, rồi phóng thần thức ra ngoài. Dù thần thức của Lâm Vân đã cường đại vô cùng, nhưng đây là vũ trụ. Thần thức của hắn chỉ kiểm tra được một góc nhỏ mà thôi.

Vô số thiên thạch và các tiểu hành tinh đang bị một cơn lốc xoáy mãnh liệt hút vào. Phi Diệp của Lâm Vân còn cách cơn lốc xoáy kia khá xa, nhưng vẫn bị hấp lực của cơn lốc kéo tới.

Sắc mặt của Lâm Vân trở nên trắng bệch. Với lực hút này, không chỉ nói hắn có tu vị Ngũ Tinh điên phong, cho dù là thần tiên cũng không ngăn cản được. Một khi Phi Diệp bị hút vào đó, thì Lâm Vân khẳng định mình sẽ bị biến thành tro bụi.

“Hố đen vũ trụ”. Lâm Vân đã từng đọc tài liệu về nó, cũng biết sức hút khủng khiếp của hố đen.

Nếu như là Tinh Hà Trùy, Lâm Vân có mười phần nắm chắc thoát khỏi hố đen. Nhưng Phi Diệp lại khác, tuy tốc độ của nó cũng rất nhanh, nhưng so với tốc độ của hố đen kia, nó chỉ giống như như một con ốc sên mà thôi.

Hố đen vũ trụ không ngừng được mở ra, Lâm Vân căn bản không chút do dự, lập tức tăng tốc độ của Phi Diệp tới mức cao nhất, bay ra ngoài phạm vị của hố đen. Còn về phương hướng thì Lâm Vân đã không thể điều khiển được rồi. hắn chỉ có một suy nghĩ, là mau chóng rời đi cái hố đen chết tiệt này. Vô số thiên thạch bị hố đen hút vào, bay ngang qua Phi Diệp, đồng thời phát ra thanh âm cực kỳ khủng bố.

- Oanh…

Một tiếng kịch liệt vang lên, tuy đã có Phi Diệp ngăn cản, nhưng thanh âm đó vẫn khiến cho bộ não của Lâm Vân đau đớn. Hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau, vô số ngọn lửa phóng ra ngoài. Một thiên thạch khổng lồ đi sát qua Phi Diệp, khí tức nóng rực của nó đã đẩy Phi Diệp văng ra xa hàng trăm km.

- Răng rắc…

Lại có một thiên thạch đập vào Phi Diệp. Phi Diệp đã biến đạng, vỏ ngoài đã bị rách lỗ chỗ.

Lâm Vân thầm kêu không tốt, đang muốn bay ra Phi Diệp, đi lên Phệ Hồn Thương.

Nhưng hố đen khủng bố đã hút cả Lâm Vân và Phi Diệp. Trong chớp mắt Lâm Vân liền biến mất trong hố đen.

Tần Nhan đứng trên bầu trời của Yên Kinh. Cô ta thật không ngờ, vài chục năm sau, lúc cô ta trở lại cô ta đã là người có khả năng như thần tiên.

Nhìn Lâm gia của Yên Kinh và tập đoàn Vân Môn danh tiếng, cô ta cười lạnh một tiếng. Lâm Vân, ngươi không biết rằng, giờ đây trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi.

Có lẽ hiện tại cô ta muốn bóp chết Lâm Vân còn dễ dàng hơn một con kiến. Nhưng cô ta không phải là người yêu thích việc giết chóc. Chẳng qua nếu như để cho cô ta gặp lại Lâm Vân, cô ta không dám khẳng định mình có thể nhịn được việc giết hắn hay không.

Năm đó anh trai của cô ta, Tần Thăng bị Lâm Vân đạp vỡ nát chân tay ở trước mắt của cô ta. Cũng vì lần đó mà anh trai trở nên chán chường. Không tới ba năm thì tự sát mà chết.

Cho nên cô ta rất oán hận Lâm Vân. Cô ta không dám khẳng định, khi cô ta nhìn thấy Lâm Vân, vì tức giận, mà tiêu diệt cả Lâm gia hay không. Tuy nhiên, khi thần thức của Tần Nhan không phát hiện ra Lâm Vân, thì cô ta không có hứng thú đi xuống Yên Kinh nữa rồi.

Hôm nay thành phố Yên Kinh, chính xác là cả thế giới phàm nhân, đã trở nên xa xôi đối với cô ta.

Từ mười mấy năm trước, khi Tần Nhai gặp được sư phụ, nhân sinh của cô ta đã bắt đầu thay đổi.

Năm đó bởi vì gia tộc ép gả Tần Nhai cho Lý gia, nên cô ta giận dữ chạy trốn khỏi nhà. Không ngờ vài năm sau cô ta gặp được sư phụ là Tường Vi. Nhưng lúc đó sư phụ vì muốn tấn cấp lên Hóa Thần mà thất bại, thọ nguyên đã hết, dạy dỗ được cô ta sáu năm thì qua đời.

Theo lời sư phụ nói, bà ấy vốn là một tu sĩ thuộc Tử Phong Cốc ở Úy Tinh. Chỉ vì đuổi giết một tên tu sĩ của Huyết Ma Tông mà đi tới Địa Cầu. Khi Tường Vi thấy Địa Cầu chỉ là một nơi của người phàm, bà ta lập tức muốn trở về. Không ngờ lúc tới truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, thì truyền tống trận đã bị phá hủy. Kết quả bà ta chỉ có thể lưu lạc ở Địa Cầu.

Thọ nguyên của Tường Vi vốn đã đến điểm cuối. Tăng thêm linh khí ở Địa Cầu quá thiếu thốn, cho nên bà ta không thể thăng cấp lên Hóa Thần, trực tiếp qua đời ở đây. Trước khi chết, bà ta đã dặn dò Tần Nhai phải cẩn thận với tên tu sĩ của Huyết Ma Tông. Nhưng Tường Vi lại không biết, tên đó đã sớm chết trong tay của Lâm Vân rồi.

Còn việc Tường Vi thu Tần Nhai làm đệ tử, bởi vì bà ta đã không thể trở về Úy Tinh. Mà linh căn của Tần Nhai là linh căn thuộc tính Mộc rất tinh khiết. Nên bà ta có ý thu Tần Nhai làm đệ tử để truyền y bát.

Bà ta chỉ yêu cầu, nếu có một ngày Tần Nhai tu luyện có thành tựu, thì mang theo tro cốt của bà ta chôn ở Tứ Phong Cốc thuộc đại lục Úy Bắc ở Úy Tinh. Cho dù bà ta mới chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng linh đan và linh thạch bà ta để lại vẫn đủ cho Tần Nhai tu luyện một thời gian khá dài.

Nhờ có linh căn tốt, cộng thệm sự dạy bảo ân cần của Tường Vi. Chỉ trong thời gian ba năm ngắn ngủi, Tần Nhai đã Trúc Cơ. Sáu năm sau, trước khi Tường Vi qua đời, đã chuẩn bị đầy đủ đan dược để cho Tần Nhai Kết Đan. Kết quả là Tần Nhai với linh căn Mộc tinh khiết, đã dùng mười một năm, Kết Đan thành công.

Sau khi Kết Đan, Tần Nhai tới Yên Kinh để tìm Lâm Vân. Tuy không thấy hắn, nhưng cô ta không còn ý định báo thù nữa rồi. Bởi vì hiện tại trong mắt của cô ta, Lâm Vân chỉ là một người phàm, thực lực còn không bằng một ngón tay của cô ta. Nếu Lâm Vân ở Yên Kinh, cô ta không ngại giết hắn. Nếu hắn không có ở đó, cô ta cũng sẽ không tốn thời gian đi tìm, chỉ coi như mạng hắn lớn.

Ở trong suy nghĩ của Tần Nhai, thực lực của Lâm Vân nhiều nhất chỉ tương đương với tu vị Tiên Thiên mà thôi. Nói cách khác, hắn là một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ không thể bay được. Cô ta coi Lâm Vân là cao thủ Tiên Thiên, bởi vì nghe nói năm đó Lâm Vân chính là người đã đánh lui sự xâm nhập của người ngoài hành tinh. Nhưng điều đó cũng không khiến cô ta quan tâm.

Bây giờ đã là kết thành Kim Đan, Tần Nhan cũng biết, nếu cô ta muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tới núi Cửu Hoa sửa chữa lại truyền tống trận kia. Rời đi một nơi thiếu thốn linh khí như Địa Cầu, có lẽ cô ta có thể tu luyện thêm một bước. Cho nên, mục đích chủ yếu bây giờ là tìm kiếm các tài liệu còn thiếu để sửa chữa truyền tống trận.

Sư phụ Tường Vi của cô ta đã mất vài năm tìm kiếm các tài liệu, nhưng vẫn còn thiếu mấy thứ. Đây là do truyền tống trận còn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nếu như truyền tống trận bị phá hủy, thì Tường Vi căn bản chẳng muốn tìm cách sửa chữa nó.

Một truyền tống trận đầy đủ, không chỉ nói Tường Vi ở trên Địa Cầu, cho dù là một tông môn lớn cũng rất khó bố trí.

Cái truyền tống trận ở núi Hoa Sơn vốn bị Lâm Vân cầm đi một bộ phận. Chứ hắn chưa dỡ bỏ hoàn toàn. Bằng không một tu sĩ chỉ có tu vị Nguyên Anh như Tường Vi sao có thể sửa chữa lại được.

May mà trải qua nhiều năm Tần Nhan và sư phụ nỗ lực tìm kiếm. Hiện tại chỉ thiếu hai loại tài liệu. Một là Thiên Tinh Sa, hai là Huyền Thiết Tinh.

Nếu Tần Nhan còn chưa tiếp xúc với Tu Chân, thì cô ta hoàn toàn không biết hai thứ đó là hai thứ gì. Cả Địa Cầu cũng không có một ai biết. Nhưng hiện tại việc tìm kiếm hai thứ đó không phải là không có khả năng đối với Tần Nhan. Bởi vì cô ta biết chỉ cần mình tìm được một thiên thạch là lấy được hai thứ đó.

Thiên thạch rơi xuống Địa Cầu không có nhiều, nhưng cách vài năm lại có. Bởi vì việc tu luyện đã không cần thiết nữa rồi, cho nên Tần Nhai dành hết thời gian đi khắp nơi tìm kiếm thiên thạch.

## 599. Chương 505: Thoát Hiểm

Lúc Lâm Vân bị hố đen hút vào, hắn lập tức biết là không tốt. Liền không chút nghĩ ngợi chui vào Sơn Hà Đồ. Nếu chỉ chậm một chút thôi, hắn sẽ tiêu đời.

Sau khi chui vào Sơn Hà Đồ, Lâm Vân thử phóng thần thức ra ngoài. Nhưng thần thức như gặp phải bức tường vậy, không thể nhìn thấy cái gì.

Thần thức đã bị hố đen thôn phệ, Lâm Vân thầm kêu không tốt, vội vàng thu thần thức lại. Sơn Hà Đồ đã biến thành một viên bi rất nhỏ, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy bất an. Một khi xuất hiện khe hở không gian hoặc thời gian đảo loạn, thì cho dù Sơn Hà Đồ không bị ảnh hưởng, nhưng Lâm Vân cũng không biết mình sẽ bị đưa tới nơi nào.

Chẳng lẽ hắn lại phải trọng sinh một lần nữa sao? Lâm Vân đương nhiên không muốn như vậy. Huống hồ Sơn Hà Đồ có thể ngăn cản không gian gãy nứt hay không, Lâm Vân còn không biết.

Hố đen vẫn dùng sức hút vô cùng hút những vật xung quanh nó, mà thần thức của Lâm Vân thì không thể phóng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không nắm giữ được vận mệnh của bản thân. Hơn nữa hắn còn phát hiện không gian xung quanh Sơn Hà Đồ trở nên bóp méo. Chẳng lẽ là do hắn giết chóc quá nặng, mới có hố đen hút hắn đi?

Mặc dù Lâm Vân không tin thiên ý, nhưng có những chuyện mà trong lúc cố ý hay vô ý vẫn tồn tại.

Chính xác hơn là công pháp hắn tạo ra đã khiến cho trời đất đố kỵ mà muốn lấy mạng hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lấy một cái giới chỉ, rồi khắc công pháp của mình lên một cái thẻ ngọc. Kèm theo đó là một ít tài liệu và linh thạch. Rồi sau đó ném ra ngoài, mặc kệ cái giới chỉ trôi đi đâu thì đi.

(Chi tiết này tạo tiền đề cho bộ Tinh Vũ Cửu Thần, nvc trong đó nhặt được giới chỉ rồi tu luyện Ngũ Tinh Quyết)

Sau đó hắn lớn tiếng nói:

- Tôi đã đem công pháp của mình truyền ra ngoài, nếu hố đen không dừng lại, thì đưng trách tôi không khách khí.

Tuy mạnh miệng như vậy, nhưng Lâm Vân kiếm đâu ra biện pháp để ngăn cản hố đen được. Hắn chỉ nói vậy là để uy hiếp mà thôi. Nếu hố đen vẫn không ngừng, hắn chỉ có thể tiếp tục sống trong Sơn Hà Đồ.

Không biết là do Lâm Vân vứt công pháp ra ngoài có tác dụng, hay là do năng lượng của hố đen đã hết, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hố đen đã biến mất.

Lâm Vân bước lên Phệ Hồn Thương, đứng trong vũ trụ mênh mông, nhìn những chùm sáng mà hố đen để lại. Hắn không khỏi say mê trong đó. Dù ai cũng không nghĩ ra, cảnh đẹp như vậy, lúc trước vẫn còn là một con quái vật khổng lồ phá hủy tất cả.

Lâm Vân thở dài, điều này chẳng lẽ cũng là Niết Bàn sống lại sao?

Dù đã thoát khỏi hố đen, nhưng Lâm Vân không có vẻ vui sướng gì cả. Hiện tại hắn đã hoàn toàn lạc phương hướng. Hắn căn bản không biết mình đang ở đâu. Đây chỉ là thứ yếu, ngay cả phi thuyền hắn cũng không có. Dựa vào Phệ Hồn Thương để quay về Địa Cầu, thì quá khó khăn.

Lâm Vân đạp trên Phệ Hồn Thương đi loan khắp nơi. Hắn không biết nên đi về hướng nào. Hắn chỉ mong chờ gặp được những chỗ quen thuộc.

Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết đây chỉ như người si nói mộng. Bị hố đen đẩy đi xa như vậy, thậm chí liệu có rơi vào không gian khác hay không cũng không biết. Chứ đừng nói gì tìm được đường đi.

Một tháng sau, việc tìm kiếm đường đi của Lâm Vân vẫn không khởi sắc. Hai tháng sau, Lâm Vân còn đang bay loạn khắp vũ trụ.

Cuối cùng Lâm Vân không thể không dừng lại. Trải qua hai tháng, ngay cả đường đi không tìm thấy, cho dù là một hành tinh quen thuộc trên tinh không đồ cũng không thấy một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy là không thể trở về được. Xem ra phải nghĩ một biện pháp khác rồi.

Lâm Vân lấy ra một đồng tiền xu rồi tạo thành một cái mũi tên. Hắn nhắm mắt lại rồi xoay tròn đồng tiền xu. Đồng tiền xu lắc lư trong không gian rồi dừng lại. Lâm Vân mỉm cười nhìn phương hướng mà đồng xu chỉ, cũng chẳng quan tâm đúng sai, trực tiếp bay về hướng đồng xu chỉ.

Hắn đã không có biện pháp nào khác. Đi loạn khắp nơi còn không bằng lựa chọn một phương hướng rồi bay đi. Nếu đúng thì do hắn may mắn, nếu không đúng thì chắc chắn có một ngày hắn sẽ tìm được một hành tinh có sự sống.

Vừa điều khiển Phệ Hồn Thương, Lâm Vân vừa tìm kiếm pháp bảo phi hành trong Sơn Hà Đồ. Cuối cùng tìm được một cái. Đây là một pháp bảo hình bánh xe.

Cho dù pháp bảo hình bánh xe bất lợi trong việc phi hành vũ trụ, nhưng đây đã là pháp bảo tốt nhất mà Lâm Vân có. Hắn một bên đạp thương phi hành, một bên luyện hóa pháp bảo. Nếu vài năm mà vẫn đứng trên Phệ Hồn Thương bay đi, tốc độ vừa chậm, vừa mệt mỏi.

Một khi hắn luyện hóa xong pháp bảo hình bánh xe, hắn có thể ngồi trên đó rồi thoải mái bay trở về. Dù tốc độ kém Phi Diệp, nhưng ít nhất là đỡ tốn sức. Hắn cũng có thể lợi dùng thời gian đó xem Phi Diệp có thể sửa chữa lại được không.

Hai năm qua, Tần Nhan đã đi khắp Thế Giới, thậm chí một số nơi nguy hiểm ít người tới, Tần Nhan cũng đều đã đi qua. Có một lần cô ta may mắn phát hiện ra Thiên Tinh Cát. Nhưng Huyền Thiết Tinh thì vẫn không thấy có manh mối gì cả.

Tuy nhiên, Tần Nhan đăng trên mạng thông tin tìm kiếm Thiên Thạch với món giải thưởng kếch xù, cuối cùng cũng có người trả lời. Phải biết rằng chỉ cần cung cấp vị trí cụ thể của thiên thạch rơi xuống, lập tức có thể nhận được một trăm nghìn tới một triệu đô la, tùy theo kích thước của thiên thạch lớn hay nhỏ.

Dù thiên thạch rất quan trọng trong việc nghiên cứu, nhưng dù sao cũng có rất nhiều thiên thạch rơi xuống chỗ vắng vẻ mà ít người biết.

Một người Mĩ tên là Perth đã phát hiện ra một thiên thạch khổng lồ ở rừng rậm Amazon. Nhưng thiên thạch này đã bị đục phá. Ai đó đã đục thành cái hố lớn trên thiên thạch.

Tần Nhan nhận được thông tin liền bay tới Amazon. Dù cô ta không biết tại sao có người phải đào một cái hố lớn trên thiên thạch, nhưng cô ta có thể xác định đó đúng là một khối thiên thạch. Bất kể có Huyền Thiết Tinh hay không, nhưng đều khiến Tần Nhan rất hưng phấn. Không chút do dự trả cho người kia một trăm nghìn đô la.

Viên thiên thạch lúc trước Lâm Vân đào lấy đá Tinh Minh Thạch, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay của Tần Nhan. Chỉ khác là cô ta cần là cần Huyền Thiết Tinh trong đó.

Thiên thạch cực lớn bị Tần Nhan mang đi hết. Rồi cô ta tìm một động phủ, dùng thời gian ba tháng luyện chế ra ba lạng Huyền Thiết Tinh

Tuy chỉ có ba lạng, nhưng đối với Tần Nhan đã là niềm vui ngoài ý muốn. Với số Huyền Thiết Tinh này, cô ta có thể làm theo lời sư phụ dặn, sửa chữa thành công truyền tống trận.

Tần Nhan thở phào một cái. Có lẽ mấy ngày nữa, mình sẽ được tới thế giới Tu Chân rồi. Dù sư phụ nói thế giới Tu Chân rất nguy hiểm, nhưng Tần Nhan cho rằng, với tu vị của cô ta hiện tại, cho dù đánh không được thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì.

Tần Nhan và sư phụ coi như đã mất mười ba năm để tìm đủ tài liệu sửa chữa truyền tống trận. Cho nên Tần Nhan đã không thể chờ thêm được nữa, lập tức đi tới núi Cửu Hoa.

## 600. Chương 506: Phía Sau Trận Pháp

Lâm Vân ngồi trên pháp bảo hình bánh xe, phi hành liên tục ba tháng, nhưng không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào. Đang lúc Lâm Vân buông tha cho phương hướng này, đổi sang phương hướng khác, thì lại cảm thấy một khí tức ba động quen thuộc. Dù khí tức rất yếu, nhưng Lâm Vân vẫn khẳng định.

Đây là khí tức gì vậy nhỉ? Lâm Vân nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Xung quanh đây chỉ là không gian trống trải mà thôi, không hề có một hành tinh nào cả, vì sao hắn lại cảm nhận được khí tức đó?

Bỗng nhiên thần sắc Lâm Vân ngưng tụ lại. Khí tức kia trở nên thoắt ẩn thoắt hiện. Nếu không phải Lâm Vân đã từng lĩnh ngộ ra một tia đạo niệm, thì hắn đã không cảm giác được khí tức kia rồi.

Đó là cái cung điện lớn mà truyền tống trận ở núi Cửu Hoa đưa hắn tới. Cái cung điện đó tỏa ra khí tức này. Lúc trước trong cung điện có ba truyền tống trận. Một cái đi thông tới Địa Cầu, một cái tới Úy Tinh, còn một cái thì tới Hạt Nguyên Tinh. Nếu không phải phải lúc trước Lam Tranh nói rằng bà ta đã hủy truyền tống trận ở Úy Tinh, và truyền tống trận đi tới Địa Cầu đã không thể sử dụng, thì Lâm Vân đã theo truyền tống trận trở về rồi.

Lâm Vân đương nhiên biết vì sao truyền tống trận tới Địa Cầu lại không thể sử dụng được. Đó là vì hắn đã phá hủy một phần của truyền tống trận ở núi Cửu Hoa.

Không ngờ đi tới đây lại cảm ứng được khí tức của cung điện kia. Thậm chí hắn có thể cảm giác được khí tức của trận pháp xung quanh cung điện.

Lẽ nào cung điện kia lại ở gần đây? Thật là quá may mắn. Nếu quả thật là ở gần đây, chứng tỏ hắn chưa tới một không gian khác.Tuy nhiên, điều này cũng không thể coi như may mắn. Ở gần đây mà hắn không nhìn thấy, chứng tỏ cung điện kia được bố trí bởi một trận pháp ẩn dấu cực kỳ khủng bố. Cho dù tìm được trận pháp đó, hắn cũng chưa chắc đi vào được cung điện.

Mà cho dù có vào được cung điện, hắn cũng làm sao trở về Địa Cầu được? Bởi vì truyền tống trận ở đó đã bị hỏng. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, nơi đó vẫn là nơi Lâm Vân quen thuộc, cho nên phải đi thử xem. Dù sao mà nói, hắn có đi tiếp cũng chẳng đi tới đâu

Hiện tại quan trọng nhất là phá được trận pháp ẩn dấu, khiến cho cung điện kia lộ ra hình.

Lâm Vân bắt đầu không ngừng phóng Phệ Hồn Thương tiến hành công kích. Nhưng hắn đã công kích một tháng, không chỉ nói trận pháp ẩn dấu kia không bị phá, cho dù cái bóng cũng không thấy.

Tuy nhiên, một tháng này không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất Lâm Vân đã cảm giác được phương hướng của cung điện. Dù như ẩn như không, nhưng Lâm Vân đã xác định được vị trí cụ thể.

Lâm Vân thu Phệ Hồn Thương lại. Hắn biết thương pháp của hắn cho dù có lợi hại hơn đi chăng nữa, tấn công cũng chỉ là vô dụng. Cho nên hắn muốn sử dụng Sơn Hà Đồ để đi vào. Sơn Hà Đồ có vẻ như có tác dụng xuyên qua trận pháp. Lúc trước Lâm Vân đã từng hai lần sử dụng Sơn Hà Đồ để đi qua các trận pháp.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức chui vào tấm bản đồ. Sơn Hà Đồ liền biến thành một tia sáng, tốc độ dù chậm hơn Tinh Hà Trùy rất nhiều, thậm chí còn không bằng Phệ Hồn Thương. Nhưng đối với Lâm Vân thế là đủ rồi, hắn chỉ muốn phá trận mà thôi.

Chính xác mà nói, không phải phá trận pháp, mà là xuyên qua trận pháp. Một ngày sau, Lâm Vân mới biết vì sao hắn không phá được trận pháp ẩn dấu. Ngay cả Sơn Hà Đồ, dùng cả một ngày vẫn không thể xuyên qua trận pháp. Đủ biết trận pháp này khủng bố như thế nào.

Nếu không phải Lâm Vân cảm thấy khí tức của cung điện càng ngày càng đậm, thì nói không chừng hắn đã cho rằng mình bị lạc phương hướng rồi.

Rắc một tiếng, cảm giác trói buộc Sơn Hà Đồ đã hoàn toàn biến mất. Một hành tinh cực lớn xuất hiện trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân trợn mắt há mồm nhìn hành tinh này. Cho dù hắn có suy đoán hàng nghìn khả năng, hắn cũng không ngờ trận pháp này ẩn dấu cả một hành tinh.

Ở bên ngoài hành tinh là một màng trong suốt, Lâm Vân nhìn là biết đây chính là trận pháp phòng ngự. Những trận pháp hộ sơn mà Lâm Vân đã từng phá trước kia, so với trận pháp này, quả thực như một tờ giấy mỏng. Lâm Vân biết rằng thực lực của mình không thể phá được trận pháp này.

Nhưng không sao, hắn đã có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ. Lâm Vân không chút do dự tiến vào Sơn Hà Đồ, muốn lợi dụng Sơn Hà Đồ để đi vào hành tinh kia. Nhưng điều khiến Lâm Vân chán nản, đó là Sơn Hà Đồ cũng không thể đi qua đại trận hộ tinh.

Lâm Vân thử nghiệm nhiều lần, đều bị đại trận phòng ngự ngăn cản. Đại trận này do ai bố trì mà lợi hại như vậy? hắn đã dùng mọi cách mà không đi qua được. Thực sự là kinh khủng.

Lâm Vân khẳng định cung điện có đặt truyền tống trận đang ở trên hành tinh này. Nhưng không biết hành tinh này có người hay không.

Cả một tháng trời, Lâm Vân vẫn không tìm ra được sơ hở của đại trận. Thậm chí hắn đã bay xung quanh hành tinh này vô số vòng. Khi hắn đang định buông tha, thì hắn phát hiện thấy một nơi bất đồng. Ở một nơi phía Tây có một tấm bia đá màu đen. Nếu không chú ý thì sẽ không nhìn thấy.

Lâm Vân cầm tấm bia đá kia lên, một khí tức Viễn Cổ truyền tới. Khí tức này giống với khí tức trên cái mai rùa mà hắn lấy được từ Lý Cầu Đạo. Chứng tỏ hai vật này có liên quan tới nhau.

- Rõ ràng có thể luyện hóa?

Lâm Vân ngắm nhìn tấm bia đá, thì phát hiện tấm bia đá này có thể luyện hóa.

Đã có khả năng luyện hóa, thì Lâm Vân không chút do dự luyện hóa nó. Cũng may mà tấm bia đá này không bố trí cấm chế hay gì đó. Lâm Vân chỉ mất ba ngày là luyện hóa hoàn toàn tấm bia đá.

Vừa luyện hóa xong tấm bia đá, một loạt thông tin truyền vào trong não của Lâm Vân.

Tấm bia đá này chính là chủ trận của đại trận hộ tinh. Một khi luyện hóa xong, thì toàn bộ đại trận hộ tinh sẽ bày ra trong đầu của người luyện hóa.

Các nguyên lý bố trí để đại trận phòng ngự và tấn công rât rõ ràng. Có thể nói, có tấm bia đá này trong tay, Lâm Vân muốn đại trận ngăn cản người khác tiến vào quả thật dễ như trở bàn tay.

Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, Lâm Vân âm thầm mừng rỡ. Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Ai lại ngốc như vậy nhỉ, rõ ràng khắc phương pháp khống chế trận pháp lên một cái bia đá rồi đặt ngang nhiên ở đó. Người này không phải bị lú lẫn chứ?

Chẳng lẽ có âm mưu gì trong đó. Trong lúc nhất thời, Lâm Vân không dám đi vào đại trận. Cầm bia đá màu đen trong tay, Lâm Vân bắt đầu do dự.

Bỗng nhiên, tấm bia đá trong tay hắn bị vỡ vụn, rồi biến thành bột phấn. Một cái thẻ ngọc xuất hiện trước mắt hắn. Lâm Vân sửng sốt, tranh thủ thời gian dùng thần thức phóng tới.

## 601. Chương 507: Thế Ngoại Đào Nguyên

“Lừa đảo, toàn là lừa đảo, dám lừa gạt lão tử tới đây, dù lão tử chết cũng không để các ngươi chiếm được…Ngàn vạn lần đừng tin bọn lừa đảo đó, bọn chúng căn bản không phải là thần gì cả…”

Thẻ ngọc đến đó thì dừng.

Lâm Vân càng không hiểu ra sao, lừa đảo gì vậy? Không phải thần là sao? Tuy nhiên, từ lời nhắn của cái thẻ ngọc này có thể thấy, người bố trí đại trận hộ tinh nhất định là một vị đại năng. Nhưng giống như ông ta đã bị người khác lừa, còn lừa điều gì thì Lâm Vân không biết. Hơn nữa, trước khi ông ta chết, ông ta ghi lại di ngôn trên thẻ ngọc này, rồi thẻ ngọc quay về bám trên đại trận hộ tinh. Còn cụ thể như thế nào, Lâm Vân không thể khảo chứng. Chỉ có thể tạm thời cho rằng như vậy.

Nếu mọi chuyện đúng là như vậy, thì đại trận kia không phải là cái bẫy. Mà cho dù là bẫy rập, Lâm Vân vẫn muốn thử một lần. Cùng lắm thì lại trốn vào Sơn Hà Đồ thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không còn lo lắng nữa, dựa theo phương thức ghi trên tấm bia đá, từng bước đi vào đại trận phòng ngự.

Vừa tiến vào hành tinh này, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Lâm Vân đờ ra vì kinh hãi. Nơi này đâu có phải là một hành tinh, mà là một thế ngoại đào nguyên mới đúng. Càng làm cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là linh khí ở đây cực kỳ nồng hậu.

Thần thức của Lâm Vân rất nhanh bao trùm cả hành tinh này. Vô tận dãy núi, biển rộng, vô số sông hồ. Khắp nơi là động vật hoang dã, thảo nguyên thì bao la bát ngát. Linh thảo mọc khắp nơi, thậm chí có cả linh thảo vạn năm, mấy vạn năm.

Lâm Vân sững sờ nửa ngày, hành tinh là của ai vậy? Lẽ nào sự tồn tại của nó cũng như thế giới hỗn độn?

Hành tinh này chỉ nhỏ hơn Địa Cầu một chút. Một cung điện cực lớn, đầy hoa lệ, đứng sừng sững trên bên cạnh một cái hồ rất lớn, xung quanh là dãy núi kéo dài vô tận.

Nhưng hành tinh này lại không có một bóng người. Nếu không phải có rất nhiều động vật sinh sống, hoa cỏ mọc tươi tốt, chim kêu khắp nơi, thì Lâm Vân còn tưởng rằng nơi này không thể sinh tồn.

Nếu không phải bầu trời ở đây có hai mặt trời, Lâm Vân thậm chí còn cho rằng, nơi này chính là Địa Cầu. Quả thực quá giống.

Ngoại trừ một cung điện cực lớn ra, còn có một tòa kiến trúc màu xám. Lâm Vân vừa nhìn là biết tòa kiến trúc đó chính là cung điện đặt truyền tống trận, cũng là nơi Lâm Vân muốn tới. Nhưng Lâm Vân không nóng nảy, mà đi tới tòa tiên cung bên cái hồ kia.

Tiên cung trống rỗng, ở trong mọc vô số linh thảo. Lâm Vân đi dạo mấy vòng, tới kiểm tra từng phòng một, nhưng vẫn không thấy có gì cả. Nếu thấy chút gì đó, Lâm Vân sẽ không ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng một tòa tiên cung to lớn như vậy, lại không có dấu hiệu sinh sống, khiến cho Lâm Vân cảm thấy không phải kinh hỉ, mà là quỷ dị.

Cuối cùng, lúc Lâm Vân đi tới đại sảnh của cung điện, bỗng nhiên ở giữa đại sảnh xuất hiện một cái thẻ ngọc. Lâm Vân hơi nhíu mày. Cái thẻ ngọc này xuất hiện thật quá thần bí. Hắn khẳng định lúc hắn vừa mới đi vào, hắn không thấy bất kỳ vật gì. Nhưng lúc đi ra lại thấy.

Lâm Vân lại phóng thần thức kiểm tra, đúng là không có một ai. Tuy nhiên Lâm Vân không phải là một người nhát gan, liền bắt lấy thẻ ngọc nhìn xem.

Khí tức trên cái thẻ ngọc giống với thẻ ngọc vừa này, nhưng thông tin lại khác.

“Ha ha, có phải ngươi đang giật mình hay không? Có thể đi vào trong cung điện này thì chắc phải có bản lĩnh. Nếu ngươi giật mình thì chứng tỏ lá gan của ngươi quá nhỏ.”

Lâm Vân nhìn đến đây, không khỏi dở khóc dở cười. Lại có người để lại tin nhắn như vậy.

“Thẻ ngọc này chỉ xuất hiện khi có người đi xem khắp cung điện. Lão phu…Thực ra ta cũng không tính là già. Ta khổ tâm vất vả, trải qua ba trăm bảy mươi nghìn năm, hành tinh này mới có quy mô như vậy. Tuy nhiên, ta sắp phải phi thăng rồi, mà hành tinh Huyền Hàn không thể mang đi theo. Cho nên ta để lại cho người có duyên. Hành tinh Huyền Hàn có cất giữ một bộ đại trận Cực Thiên Hộ Tinh và trận pháp ẩn dấu thời Thượng Cổ. Nếu như ngươi có thể chứng kiến được cái thẻ ngọc này, đã nói lên rằng ngươi đã phá được hai trận pháp đó. Công nhận là giỏi”

Lâm Vân nhìn tới đây, thật không biết nói gì cho phải. Hắn đúng là phá được trận pháp ẩn dấu, nhưng lại không có bản lĩnh phá trận pháp hộ tinh. Mà sao ngữ khí khắc trên cái thẻ ngọc này khác với ngữ khí trên cái thẻ trong tấm bia đá thế nhỉ? Hơn nữa, vị tiền bối kia đã mất ba trăm bảy mươi nghìn năm để xây dựng một hành tinh, Lâm Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Lẽ nào người Tu Chân có thể sống lâu như vậy sao? Còn không tính là già?

Một tu sĩ Đại Thừa sống được một, hai vạn năm là giỏi rồi. Ba trăm bảy mươi nghìn năm? Lâm Vân tuyệt đối không tin có tu sĩ nào sống lâu như vậy. Trừ phi người đó đã là người của Tiên Giới. Hiện tại Lâm Vân đã biết có sự tồn tại của Tiên Giới. Nhưng nếu vị tiền bối kia đã là người trong Tiên Giới, thì ông ta còn phi thăng cái gì nữa? Lâm Vân chỉ có thể xem tiếp.

“Ta đến từ hành tinh Địa Nguyên, nhưng tu luyện chủ yếu ở Úy Tinh và Hạt Nguyên Tinh. Cho nên ở đây mới có ba truyền tống trận đi thông ba hành tinh. Hiện tại ta lần nữa phi thăng, cho nên hành tinh này không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Ngươi đã là người có duyên, thì cố gắng giữ gìn lấy. Nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ quay lại nhìn. Cực Mông lưu bút.”

Xem xong cái thẻ ngọc, Lâm Vân càng khó hiểu. Lần nữa phi thăng? Lẽ nào ông ta vốn đã là người của Tiên Giới? Đã là người của Tiên Giới rồi, ông ta có thể quay về kiểu gì? Không phải nói, ở giữa Tiên và Phàm không thể đi lại sao? Còn có vị đại năng này đã vất vả sáng tạo ra một hành tinh như vậy, tại sao lại không mang đi?

Tuy nhiên, qua lời của ông ta để lại, lúc ông ta lần nữa phi thăng thì bị người nào đó lừa gạt, chính xác hơn là ám toán, hình như là vì muốn lấy vật gì đó của ông ta. Nhưng cuối cùng có vẻ như kẻ đó đã không lấy được gì từ Cực Mông tiền bối.

Rốt cuộc là vật gì mà phải ám toán một vị đại năng như vậy? Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết, có lẽ Cực Mông tiền bối đã chết. Nghĩ tới một đại năng như ông ta cũng bị người ám toán, Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Vô luận là Tiên Giới, Tu Chân Giới hay là Phàm Nhân Giới, đều có mặt xấu mặt tốt.

Lâm Vân để cái thẻ ngọc xuống rồi lạy vài cái:

- Đa tạ Cực tiền bối đã ban tăng. Mặc dù tôi biết tiền bối đã bị hại, nhưng tôi cũng biết thực lực của mình chỉ có hạn, không thể vì tiền bối báo thù. Nếu như có cơ hội, tôi có thể thử xem.

Lâm Vân chỉ nói lời trong lòng mà thôi, chứ hắn sẽ không tìm hiểu sâu chuyện này. Một là vì hắn có được hành tinh của Cực Mông cũng là do tình cờ, chứ không phải là Cực Mông cố ý truyền cho hắn. Thứ hai là Lâm Vân cũng biết, một người mà Cực tiền bối không thể ngăn cản được, thì hắn càng không được.

Cực Mông đã tu luyện mấy trăm nghìn năm mà còn thua, nói chỉ Lâm Vân chỉ tu luyện mấy chục năm. Chẳng qua, nếu như có một ngày hắn vươn tới độ cao đó, hắn sẽ xem xét giúp đỡ ông ta.

## 602. Chương 508: Ngoài Ý Muốn

Huống hồ vị Cực tiền bối này cũng không có ý tốt gì. Ông ta bố trí hai lớp trận pháp kinh khủng như vậy, người nào có thể vào được? Không có tấm bia đá mà trước khi ông ta chết để lại, thì có vào bằng giời. Có lẽ, ông ta vốn không muốn cho người khác đi vào đây. Nhưng giờ ông ta đã chết, Lâm Vân không khách khí thu hành tinh này làm của riêng.

Thu thẻ ngọc lại, Lâm Vân muốn đi tới chỗ đặt truyền tống trận nhìn xem.

Nhưng vừa lại tòa tiên cung, hắn chợt nhớ tới cái gì đó.

Nếu hành tinh này đã là của hắn, vì sao hắn không đặt tên lại. Liền gọi là Nguyệt Tinh vậy. Tuy hơi giống với tên Mặt Trăng, nhưng đây cũng là một điều hứa hẹn của Lâm Vân với các cô gái của hắn.

Còn tòa tiên cung thì gọi là Quảng Hàn Cung. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay lên, ba chữ Quảng Hàn Cung được khắc phía trên tòa tiên cung.

Thanh Thanh, vị hôn thê của hắn. Năm đó lúc ở Thiên hồng, hai người yêu nhau đến sinh tử không rời. Nàng còn vì hắn mà trồng một cây hoa Hồng Liên.

Vũ Tích, người vợ của hắn ở Địa Cầu. Một cô gái xinh đẹp, vì hắn mà không tiếc phá hủy dung nhan, sẳn sàng hy sinh vì hắn. Một cô gái đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm.

Tĩnh Như, cô gái đã đợi hắn rất nhiều năm. Ở Khôn Truân Giới bày bán các linh thảo cấp thấp để kiếm linh thạch cho hắn tu luyện. Cô gái đó cũng để lại vị trí vĩnh viễn trong lòng hắn.

Nhược Sương, cô gái yêu hắn đến mức có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng. Hắn không thể để cho cô ấy thất vọng.

Dù Lâm Vân nhìn ra Mông Văn đã thay đổi, nhưng Lâm Vân không trách nàng. Dù sao, tình cảm của Lâm Vân đối với Mông Văn cũng rất phức tạp. Nếu đổi thành Thanh Thanh hoặc là Vũ Tích, Lâm Vân sẽ rất đau khổ, sẽ rất thất vọng. Nhưng với Mông Văn, chính hắn cũng không biết tình cảm đó là tình cảm gì.

Tuy nhiên, nếu có ai hỏi, có cô gái nào sẽ vì hắn mà hy sinh tính mạng hay không? Lâm Vân sẽ không hoài nghi Thanh Thanh, Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Sương. Nhưng đối với Mông Văn, Lâm Vân lại không tin tưởng. Đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi.

Lâm Vân chỉ cần có bốn cô gái sống chết với hắn, là hắn thấy đủ, thấy hạnh phúc. Để cho các cô ấy đợi lâu như vậy, hắn muốn khi trở về sẽ cử hành một hôn lễ thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, rồi không chút do dự đi về phía tòa kiến trúc có đặt truyền tống trận.

Lâm Vân dừng bước, nhìn trung tâm trận pháp bố trí xung quanh tòa kiến trúc màu xám. Hắn không ngờ trung tâm của trận pháp này lại để tùy tiện bên ngoài như vậy.

Nhưng ngay lập tức hắn liền đoán ra. Trận pháp này vốn chỉ phòng ngừa các tu sĩ đi ra ngoài cung điên. Chứ không phòng ngừa những người đi vào.

Lâm Vân vung tay thu lại trận pháp này lại. Cửa cung điện tự động mở ra, ba truyền tống trận vẫn đặt y nguyên ở đó.

Truyền tống trận tới Địa Cầu vẫn còn trận pháp ẩn dấu mà Lâm Vân đã bố trí. Mà truyền tống trận tới Úy Tinh quả nhiên đã bị Lam Tranh phá hủy vài bộ phận chủ yếu.

Tuy nhiên, Lâm Vân tin rằng với số tài sản của hắn, tìm vài tài liệu sửa chữa lại truyền tống trận không phải khó. Lâm Vân không chút do dự phá hủy toàn bộ truyền tống trận tới Hạt Nguyên Tinh. Sau này không cần dùng truyền tống trận này nữa.

Còn truyền tống trận tới Úy Tinh, chờ hắn sửa chữa lại xong, thì tới Úy Tinh rồi dỡ bỏ truyền tống trận bên đó. Bởi vì trận pháp phòng ngự của cái cung điện này đã bị hắn dỡ bỏ. Hắn không muốn có người ngoài đi vào Nguyệt Tinh của hắn. Trong này có nhiều linh thảo cao cấp như vậy, nếu có người biết thì rất rắc rối.

Lâm Vân nhìn cái truyền tống trận tới Địa Cầu, trong lòng suy nghĩ, nếu như mình không gỡ bỏ truyền tống trận ở núi Cửu Hoa thì tốt biết mấy. Như vậy hiện tại hắn đã có thể trở về Địa Cầu rồi.

Lâm Vân vuốt ve cái rãnh để linh thạch, bỗng có sự ba động nhẹ của linh khí. Lâm Vân sững sờ, lẽ nào truyền tống trận ở núi Cửu Hoa đã được sửa chữa lại?

Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân lập tức lấy ra hai viên linh thạch Thượng Phẩm rồi bỏ vào khe rãnh. Truyền tống trận liền sáng lên. Lâm Vân âm thầm vui vẻ, nhưng lập tức lại trầm xuống. Là ai có thể sửa chữa được truyền tống trận ở núi Cửu Hoa? Chẳng lẽ có tu sĩ cao cấp đã tới Địa Cầu rồi?

Ánh sáng chớp động, Lâm Vân đã đứng trên truyền tống trận ở núi Cửu Hoa.

Truyền tống trận này quả nhiên đã được tu sửa. Lâm Vân nhìn Thiên Tinh Sa và mấy tài liệu khác, liền biết nó mới được tu sửa gần đây. Tuy nhiên người này có sửa được cũng vô dụng. Bởi vì truyền tống trận tới Úy Tinh và Hạt Nguyên Tinh đều đã bị hủy. Chắc người này cũng nhận ra, cho nên mới bỏ đi.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười. Như vậy là tốt nhất, tiện nghi chính mình. Nếu người kia là hạng người ác độc, muốn tới Địa Cầu để mưu đồ bất chính, thì Lâm Vân không ngại khiến cho người đó biến mất.

Lâm Vân tiện tay gỡ toàn bộ truyền tống trận ở đây, ngay cả cái gốc đều nhổ. Làm như vậy sẽ không còn có người có thể bố trí lại nữa. Còn đi tới Nguyệt Tinh thì Lâm Vân quyết định dùng Tinh Hà Trùy. Dù sao vị trí của Nguyệt Tinh, nhờ cái thẻ ngọc trong tấm bia đá, hắn đã nắm rõ trong lòng

Rời đi núi Cửu Hoa, Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài. Tập đoàn Vân Môn chỉ còn lại mấy người quen là Mỹ Na, Cam Dao và Diệp Điềm. Tuy nhiên xem bộ dạng thì có vẻ như Diệp Điềm đã kết hôn. Còn có vài đội viên của Long Ảnh lúc trước. Mấy người Thanh Thanh, Vũ Tích thì không thấy đâu.

Nhưng Lâm Vân nhìn thấy biểu lộ của Diệp Điềm không có vẻ gì là lo lắng, xem ra mấy người Vũ Tích không có việc gì. Chỉ là vì sao mọi người không ở Địa Cầu? Lâm Vân lập tức hiểu ra, nhất định là do linh khí ở Địa Cầu quá mỏng khiến mấy người Lam Tranh không thể tu luyện. Nói không chừng, Tĩnh Như đã đề nghị mọi người tới Khôn Truân Giới rồi.

Cam Dao thì có vẻ u buồn. Nhưng Lâm Vân không tính toán gặp lại nàng. Lâm Vân rất rõ tâm tư của Cam Dao. Nàng ấy có tình cảm với mình, nhưng hắn thì không có ý gì khác với nàng.

Tuy cảm thấy hơi áy náy, nhưng chuyện tình cảm không thể giải quyết bằng cách an ủi được. Biện pháp duy nhất là đôi bên không gặp lại nhau. Lâm Vân vốn định hỏi Diệp Điềm, nhưng vì sợ gặp phải Cam Dao, nên đành thôi.

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra lão gia tử. Tuy Lâm Lộ Trọng đã cao tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, không có vẻ suy yếu gì cả.

Lão gia tử đang uống rượu với Lục Thổ Phỉ và Từ Trường Thâm. Một bên uống rượu, một bên nói chuyện về Lâm Vân.

Lâm Vân âm thầm buồn cười. Nếu là người phàm nói chuyện, thần thức của hắn vẫn bắt được. Quả nhiên lão già tử nói rằng mấy cháu rể của mình đi tới nơi gọi là Khôn Truân gì đó. Nhưng ông ta lại không biết Khôn Truân là quốc gia nào. Chỉ biết nơi đó rất xa, là nơi có phong cảnh đẹp.

Lâm Vân thở phào một cái. Quả nhiên mọi người đã tới Khôn Truân Giới. Lâm Vân đang muốn lập tức tới truyền tống trận ở Miễn Biên để gặp lại mọi người. Sau đó quay lại hỏi lão gia tử xem, ông ấy có nguyện ý đi cùng không. Nếu lão gia tử không muốn đi, thì hắn còn rất nhiều đan dược giúp ông ấy kéo dài tuổi thọ.

## 603. Chương 509: Cô Gái Năm Đó

Bỗng nhiên, một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra. Là Tần Nhan, cô nàng đang đứng ở bên cạnh truyền tống trận núi Cửu Hoa. Vừa nãy là tiếng kêu kinh hãi của cô ta.

Lâm Vân giật mình. Nguyên lai truyền tống trận là do cô ta tu sửa. Cô ta Kết Đan từ khi nào vậy? Cô ta học Tu Chân từ ai? Tuy nhiên, Lâm Vân không hề áy náy với việc phá truyền tống trận kia. Truyền tống trận đó thuộc về Nguyệt Tinh, coi như là tài sản sở hữu của hắn. Hắn có quyền lợi không cho cô ta sử dụng.

Tuy nhiên, nếu là do cô ta bố trí, dù cô ta học Tu Chân của ai, nhưng chứng tỏ một điều rằng, cô ta không có gì uy hiếp đối với Địa Cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mặc kệ cô ta kêu gào, trực tiếp bay tới Miễn Biên.

Lâm Vân rất nhanh tìm thấy truyền tống trận ở Miễn Biên. Nhưng điều làm cho Lâm Vân kinh ngạc, đó là truyền tống trận này không thể sử dụng được. Chẳng lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vân không chút do dự bay tới Địa Ngục Môn ở núi Côn Luân.

Kết giới vẫn tồn tại, nhưng Lâm Vân lại phát hiện hắn không thể mở được kết giới đó. Lẽ nào năng lực hiện tại của hắn không bằng lão tổ Côn Luân lúc trước? Nhưng Lâm Vân rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra. Nhất định là mở kết giới từ bên trong khác với mở kết giới từ bên ngoài.

Kết giới này tuyệt đối là do một vị đại năng bố trí. Thậm chí còn là người của Tiên Giới. Bằng không, với tu vị Lâm Vân không có khả năng mở không ra.

Lâm Vân lặng lẽ rời đi. Hắn có môt linh cảm, Khôn Truân Giới cách Địa Cầu không phải là xa. Chứng tỏ vẫn còn phương pháp khác tới đó.

Lâm Vân trở về Yên Kinh. Trong nhà không có ai, xem ra mẹ và mẹ vợ, còn em gái đã dọn đi rồi. Đồ đạc đều được chuyển sạch sẽ.

Lão gia tử thì đang thoải mái nhâm nhi chén rượu. Lâm Vân cũng không tới quấy rầy ông ấy. Buổi tối tới gặp cũng được. Dù sao tạm thời không có biện pháp tới Khôn Truân Giới, đành phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Vân cũng không muốn gặp lại mấy người quen ở tập đoàn Vân Môn.

Cho nên hắn đi tới một quán café khá yên tĩnh, lấy ra tất cả Tinh Bàn và Tinh Đồ mà hắn có. Hắn muốn tìm kiếm xem Khôn Truân Giới rốt cuộc là ở đâu. Nhưng điều khiến Lâm Vân kỳ quái, chính là nhìn khắp các bản đồ, đều không thấy vị trí của Khôn Truân Giới.

Lẽ nào Khôn Truân Giới cũng giống như Địa Cầu, là một nơi mà không người biết? Địa Cầu có linh khí thiếu thốn, không có tu sĩ sinh sống cũng đành thôi. Nhưng Khôn Truân Giới rõ ràng có rất nhiều người Tu Chân, mặc dù tu vị cao nhất chỉ tới Hóa Thần hoặc hơn một chút. Nhưng vẫn là thuộc thế giới Tu Chân a.

- Khái khái…

Lâm Vân ho khan vài tiếng. Dù đã ép được cây châm sang một bên, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn ho khan.

Một cô bé đi qua bàn của Lâm Vân, có vẻ như đi quá nhanh, nên bỗng vấp ngã. Lâm Vân thuận tay đỡ cô bé lên. Nhưng khi hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, hắn có chút sửng sốt. Khuôn mặt của cô bé này nhìn rất quen.

- Tăng Tăng, đi từ từ thôi. Cảm ơn chú kia đi.

Một thiếu phụ nói.

- Cảm ơn chú.

Cô bé tên Tăng Tăng nhu thuận nói.

- Không cần cảm ơn…

Lâm Vân ngẩng đầu nhìn thiếu phụ, bỗng ngây ngẩn cả người. Là người quen của hắn.

Thiếu phụ đi tới gần, nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Vân cũng ngây ngẩn. Rõ ràng gặp lại hắn ở đây. Ký ức năm đó bỗng ùa về.

- Là anh? Anh…

Thiếu phụ nhìn Lâm Vân, bỗng lấy tay bụm miệng, nói:

- Cánh tay của anh…

Cánh tay phải của Lâm Vân đã hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn ống tay áo mà thôi. Tuy nhiên, điều này không phải chủ yếu, chủ yếu là đã qua hai mươi năm rồi, khuôn mặt của Lâm Vân vẫn như vậy, không hề có chút biến hóa nào. Vẫn giống như lúc hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi. Mà khóe mắt của cô ta đã có nếp nhăn.

- Đã lâu không gặp, mà tên của cô là gì nhỉ? Tôi còn chưa biết.

Lâm Vân mỉm cười, không hề để ý tới cánh tay bị cụt.

- Tôi tên là Tống Lôi. Cảm ơn anh. Tôi vẫn muốn nói với anh lời này. Chỉ là nó đã kéo dài hơn hai mươi năm. Nếu không phải vừa nghe anh nói, thì tôi còn tưởng rằng anh là hậu nhân của Lâm Vân. Dung mạo của anh chẳng có gì thay đổi cả.

Tống Lôi nói với vẻ đầy cảm kích.

Dù năm đó Lâm Vân đùa cợt cô ta rất thảm, nhưng khi sự việc qua đi, cô ta đã không còn hận ý gì với hắn nữa. Chỉ còn lại sự cảm kích mà thôi. Nếu không phải Lâm Vân hào phóng trả lại Ngũ Thải Phỉ, thì năm đó Tống gia đã sụp đổ rồi.

Lúc trước cô ta còn tưởng rằng Lâm Vân làm vậy là có ý ngấp nghé cô ta hoặc là gia tộc. Tuy nhiên, khi cô ta nhìn thấy tập đoàn Vân Môn phát triển thịnh vượng, cô ta liền biết đó là do Lâm Vân không thèm để mắt tới viên đá Ngũ Thải Phỉ.

Sự oán hận với Lâm Vân, sau khi kết hôn, cô ta mới hiểu được nó thật vớ vẩn. Thậm chí đôi khí cô ta còn suy nghĩ, nếu những lời mà cô ta và Lâm Vân nói trên đường kia là sự thật thì tốt biết mấy. Chỉ là không ngờ, sau nhiều năm gặp lại, hắn giống như có chút chán nản.

Rõ ràng mất cả một cánh tay. Không biết là người nào dám cắt đứt tay của hắn. Tống Lôi biết chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là một cô gái tên là Diệp Điềm, và một vị tổng giám độc tài chính tên là Mỹ Na. Không biết Lâm Vân rời khỏi tập đoàn Vân Môn từ lúc nào. Có lẽ là do hắn bị tước đoạt quyền lực. Tống gia của mình không phải cũng như thế sao?

- Thực xin lỗi, năm đó ở trên đường cái, tôi lại…

Tống Lôi nói đầy vẻ hối hận.

- Không có gì. Dù sao lúc đó tôi cũng không bị thiệt thòi gì. Khái khái…

Lâm Vân ho khan vài tiếng, đứng lên nói:

- Hai người ngồi luôn ở đây cũng được. Tôi phải đi đây.

Tống Lôi dõi theo hình bóng của Lâm Vân rời khỏi quán café, trong nhất thời sững sờ tại đó.

Hắn bị đứt một cánh tay, sức khỏe có vẻ như cũng không ổn, ho khan không ngừng. Nhưng hắn vẫn tùy ý như năm đó vậy. Ngay cả tính cách và ngữ khí nói chuyện đều như vậy. Dung mạo thì không thay đổi gì cả, chỉ có mái tóc là dài hơn, để tùy ý xõa xuống. So với năm đó, hắn càng thêm anh tuấn, mà mình thì đã già rồi.

- Mẹ, con muốn ăn bánh ngọt.

Thanh âm của cô bé đã đánh thức Tống Lôi.

“Thì ra mình đã là một người mẹ”. Tống Lôi lắc đầu, ảm đạm ngồi xuống. Bỗng nhiên cô ta lại đứng lên, chạy tới cửa quán café. Cô ta còn có một câu không hỏi hắn.

Nhưng bên ngoài quán café đã vắng hoe, không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả. Tống Lôi dụi dụi mắt. Sao có thể như vậy được nhỉ? Bên ngoài quán café là một sân rộng, cho dù Lâm Vân đi tới con đường cuối cũng phải mất một phút. Mà từ lúc mình sững sờ tới lúc chạy ra ngoài chỉ vài chục giây, vì sao đã không thấy người rồi?

Lâm Vân đi ra quán café, cười tự giễu. Dù ngươi có vĩ đại đi mấy, thì ngươi cũng không thể chống lại được thời gian ăn mòn. Tống Lôi hơn 40 tuổi và Tống Lôi năm đó là hai người hoàn toàn khác nhau. Cô ta đã không còn vè sôi nổi như năm đó nữa. Cho dù không biết cô ta đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Vân biết cuộc sống của cô ta có lẽ không như ý.

- Ta còn tưởng rằng ngươi trốn ở góc nào, không ngờ ngươi vẫn dám đi ra ngoài.

Một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên bên cạnh Lâm Vân

Công Tử Điên Khùng

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ

Chương 509: Nợ cũ

Nhóm dịch: Giang Triết

Sưu tầm by Ma Đế

Nguồn: Mê Truyện

Lâm Vân lạnh lùng cười. Hắn đã biết Tần Nhan tới Yên Kinh, còn dùng thần thức phóng tới hắn.

Lâm Vân tuy là người dễ nói chuyện, nhưng nếu như Tần Nhan vô lễ khiêu khích hắn, hắn không ngại phế đi tu vị của cô ta.

Tâm tình hiện tại của Tần Nhan rất kém. Cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa chưa được bao lâu, đã bị người nào đó phá hủy. Mà cô ta để đó rời đi chỉ vì muốn trở về Yên Kinh chào từ biệt gia đình mà thôi. Dù sao lần này rời đi Địa Cầu, không biết bao giờ mới có thể trở về. Có lẽ lúc cô ta quay trở lại, thì người thân đã không còn ai.

Nhưng trước sau chỉ có mấy tiếng, truyền tống trận rõ ràng bị phá hủy hoàn toàn. Cho dù cô ta đã phát tiết ở núi Cửu Hoa một trận, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cô ta thậm chí hoài nghi có phải là do tên Dư Nguyên mà sư phụ nhắc tới đã phá hủy hay không.

Bởi vì chỉ có sư phụ và tên Dư Nguyên biết vị trí của truyền tống trận. Mà tu vị của tên Dư Nguyên đã là Nguyên Anh, cô ta tuyệt đối không phải là đối thủ của y. Nghĩ tới đây, Tần Nhan cũng không dám đi sâu điều tra, sợ khiến tên đó tức giận.

Tuy nhiên, cô ta cũng không rõ, nếu như là Dư Nguyên, vì sao y phải muốn phá hủy truyền tống trận, mà không sử dụng nó để rời đi? Lẽ nào người này không muốn rời Địa Cầu chăng? Dù nghi ngờ, nhưng Tần Nhan không có lá gan đi tìm y.

Tần Nhan mang theo tâm trạng chán nản trở về Yên Kinh, không ngờ lại bắt gặp cừu nhân Lâm Vân.. Cô ta không chút nghĩ ngợi ngăn cản hắn lại. Cô ta muốn lấy Lâm Vân làm công cụ phát tiết.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn Tần Nhan, thản nhiên nói:

- Kỳ quái, vì sao tôi phải trốn? Tôi nợ cô cái gì à?

Lửa giận trong lòng Tần Nhan bùng lên. Bỗng nhiên cô ta nhìn thấy cánh tay trống rỗng của Lâm Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Là ai có thể cắt đứt tay của Lâm Vân? Thế giới này ngoại trừ mình và tên Dư Nguyên kia ra, có người nào đánh thắng được hắn nhỉ? Nếu là tên Dư Nguyên kia, sao y chỉ muốn cánh tay phải của Lâm Vân? Phải lấy cả mạng hắn mới đúng chứ?

- Khái khái…

Lâm Vân bỗng ho khan hai tiếng. Tần Nhan càng thêm kinh ngạc. Có vẻ như tên Lâm Vân này trôi qua không được như ý. Hơn nữa quần áo hắn đang mặc là kiểu cũ từ mười mấy năm trước. Nghe nói chủ tịch hiện tại của tập đoàn Vân Môn là Diệp Điềm, chẳng lẽ Lâm Vân đã suy bại đến mức này?

Tuy nhiên cũng đúng, cho dù Lâm Vân có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng đâu có thể ngăn cản được nhiều người? Phỏng chừng hắn bị thương như vậy là do có nhiều người vây công. Nghĩ tới đây, cô ta không khỏi đánh giá lại thế lực hắc bang của người phàm.

Tần Nhan đoán có phần đúng. Lâm Vân bị thương như vậy đúng là do có nhiều người vây công. Tuy nhiên cô ta lại không thể tưởng tượng được rằng, những người vây công Lâm Vân là những cường giả như thế nào. Một người trong đó thôi cũng đủ hủy diệt cả Địa Cầu rồi. Còn về dung mạo không thay đổi của Lâm Vân, Tần Nhan không ngạc nhiên lắm. Những người tu luyện cổ võ vốn có thể kéo dài tuổi thọ, làm chậm lão hóa.

Thấy Lâm Vân thê thảm như vậy, Tần Nhan không khỏi mềm lòng, nhưng bên ngoài vẫn lạnh lùng:

- Chẳng phải ngươi rất lợi hại cơ mà? Vì sao lại trở nên như thế này? Ngươi mà cũng có một ngày bị người khác đánh sao?

Lâm Vân mỉm cười, chẳng muốn dong dài với Tần Nhan, chỉ ho khan vài tiếng rồi nói:

- Không có chuyện gì thì tránh đường cho tôi đi.

- Tránh đường? Ngươi thấy có chuyện dễ dàng như vậy à? Năm đó anh của ta bị ngươi đánh đập tàn nhẫn, đứt chân đứt tay, ngươi thấy ta có thể bỏ qua cho ngươi dễ dàng như vậy sao? Ngươi đã bị đứt một cánh tay phải, vậy thì ta đánh gãy cánh tay còn lại và một cái chân của ngươi là được rồi. Ngươi bị mất cánh tay phải kia cũng coi như là may mắn.

Tuy thấy bộ dạng của Lâm Vân rất thê thảm, nhưng Tần Nhan không có ý buông tha hắn.

Lâm Vân nhíu mày nói:

- Cô cảm thấy cô là đối thủ của tôi sao?

Tần Nhan cười lạnh:

- Ngay cả người phàm cũng có thể vây công rồi đánh ngươi thành thế này, ngươi nói xem, liệu ta có phải là đối thủ của ngươi không? À, ta đã quên nói cho ngươi biết, những người giống như ngươi, ta đứng bất động cũng có thể giết một ngàn tám trăm người.

Tần Nhan tự tin như vậy không phải là không có lý. Cho dù là mấy trăm người luyện cổ võ đứng trước mặt cô ta, với một tu sĩ Kết Đan thì căn bản không tốn chút khí lực gì.

Huống hồ cô ta có thể bay lên trời dùng pháp bảo đánh giết. Người luyện cổ võ không thể bay, nên chỉ có thể mặc sức để cho cô ta đánh mà thôi. Chỉ có điều, nhìn bộ dáng chật vật hiện tại của Lâm Vân, cô ta không muốn lấy mạng hắn. Dù sao cô ta còn chưa từng tới thế giới Tu Chân, bề ngoài ra vẻ cao cao tại thượng, nhưng tâm tính còn thiện lương.

Bề ngoài nói tàn nhẫn muốn đánh gãy tay và chân của Lâm Vân, nhưng từ đáy lòng cô ta vẫn than tiếc với quá khứ huy hoàng của hắn. Thật ra cô ta chỉ dọa hắn mà thôi, nhưng đánh một trận để giáo huấn vẫn phải có. Hắn đáng thương thì đáng thương, nhưng anh trai của mình coi như chết trên tay của hắn. Cho dù hắn làm không có gì sai, nhưng hắn ra tay quá ác độc.

Lâm Vân lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, mình đúng là bị vây công, nhưng so với những người vây công mình, Tần Nhan có là gì? Vây công mình có trên vạn tu sĩ. Kém cỏi nhất cũng lợi hại hơn Tần Nhan vô số lần.

Cho nên Lâm Vân mặc kệ cô ta, trực tiếp đi qua. Nếu Tần Nhan vẫn không biết chừng mực, thì hắn sẽ không khách khí.

Tần Nhan sững sờ nhìn Lâm Vân không hề sợ hãi, nghênh ngang đi qua người mình, nhất thời quên mất việc động thủ. Vài giây sau cô ta mới phản ứng. Lần này cô ta quyết tâm đánh gãy một tay của Lâm Vân, sau đó đánh hắn một trận. Nhưng lúc hồi phục tinh thần thì lại không thấy Lâm Vân đâu cả.

Tần Nhan không chút nghĩ ngợi liền phóng thần thức ra ngoài, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vân. Tuy thần thức của Tần Nhan rất kém cỏi, nhưng vẫn có thể khống chế ở phạm vị hơn mười km. Vậy mà vẫn không thấy hắn.

Lâm Vân rõ ràng có thể trốn khỏi thần thức của mình? Tần Nhan bỗng nhíu mày, hắn làm sao làm được nhỉ?

Lâm Vân căn bản không rời đi phạm vi thần thức của Tần Nhan. Hắn chỉ không muốn một tu sĩ Kết Đan theo dõi mình mà thôi. Điều khiến Lâm Vân không so đo với Tần Nhan, bởi vì cô ta đã gián tiếp giúp đỡ hắn. Không có cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, thì Lâm Vân đã không trở về Địa Cầu nhanh như vậy.

Cho dù sức khỏe của Lâm Lộ Trọng rất tốt, Lâm gia cũng như mặt trời ban trưa, nhưng ông ta vẫn có chút tiếc nuối. Đứa cháu mà ông ta coi trọng nhất đã vài chục năm rồi không thấy xuất hiện. Không biết tình hình của nó như thế nào rồi. Hơn nữa hiện tại tập đoàn Vân Môn cũng không tính là sản nghiệp của Lâm Vân. Đứa cháu của mình rõ ràng tặng tập đoàn Vân Môn cho hai người khác họ.

Điều này không quan trọng, ngay cả cháu gái Lâm Hinh và con dâu đi đâu cũng không biết. Hai người nói hai người tới một nơi tên là Khôn Truân. Nhưng tới bây giờ ông ta vẫn không biết Khôn Truân ở đâu. Nếu không phải đi theo hai người là Vũ Tích, thì ông ta còn tưởng rằng hai người đang lừa mình.

- Tam gia gia…

Một thanh âm vang lên đột ngột, cắt đứt sự trầm tư của Lâm Lộ Trọng.

## 604. Chương 510: Gặp Lại

Lâm Lộ Trọng ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Lâm Vân. Ông ta xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói:

- Đúng là lớn tuổi rồi, mắt cũng có lúc lèm nhèm.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Tam gia gia, cháu trở về rồi đây. Lục lão và Từ lão về rồi à?

Lâm Lộ Trọng đột nhiên đứng lên:

- Tiểu Vân, có thật là cháu không?

Trong mắt ông ta đầy vẻ kích động và vui mừng. Nhưng khi nhìn thấy cánh tay cụt của Lâm Vân, ông ta không khỏi sững sờ.

- Vân nhi, nói cho gia gia biết, đã xảy ra chuyện gì?

Ở trong mắt của Lâm Lộ Trọng, cánh tay của Lâm Vân còn quan trọng hơn bất kỳ điều gì.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Cháu không sao đâu. Cánh tay này chỉ bị thương, vết thương dần tốt hơn rồi. Qua một thời gian nữa nó sẽ trở lại bình thường. Gia gia không phải lo lắng.

Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng thần sắc của lão gia tử vẫn rất khẩn trương.

Lâm Vân thấy lão gia tử còn lo lắng cho hắn, đành phải hỏi:

- Tam gia gia, mấy người Vũ Tích rời đi, sao gia gia không đi cùng?

Lúc này Lâm Lộ Trọng mới hồi phục tinh thần, thở dài một tiếng:

- Ta cũng định đi cùng đấy chứ. Nhưng ta đã già rồi, chỉ còn sống được vài năm nữa thôi. Còn không bằng ở lại đây, thỉnh thoảng cùng lão bằng hữu uống rượu, trò chuyện. Như vậy ta đã thỏa mãn.

Lâm Vân gật đầu:

- Tam gia gia, lần này cháu trở về là gặp gia gia, về sau có khả năng cháu sẽ không quay trở lại nữa. Cháu có một lọ đan dược, mỗi viên trong đó đều là thứ vô giá. Nhưng một người chỉ có thể uống một viên. Gia gia cầm đi, cho bằng hữu của gia gia mỗi người một viên cũng được.

Lâm Vân đưa một lọ đan dược cho Lâm Lộ Trọng.

Lâm Lộ Trọng biết rằng cháu của mình rất có bản lĩnh, có thể bay bổng trên trời. Nên đan dược mà nó cho chắc chắn không đơn giản. Vội vàng nhận lấy lọ thuốc, rồi thuận miệng hỏi:

- Đây là đan dược gì vậy?

- Nó gọi là Giáp Đan. Mỗi một viên có thể kéo dài tuổi thọ thêm hai giáp.

Lâm Vân giải thích.

- Cái gì?

Lâm Lộ Trọng kinh ngạc kêu lên, bàn tay cầm lọ thuốc trở nên run run.

Kéo dài thêm tuổi thọ thêm hai giáp, chính là một trăm hai mươi năm a. Trời ạ, thuốc này một khi bị người khác biết, không phải sẽ khiến cả thế giới sôi trào sao?

Lâm Vân nhìn lão gia tử ngẩn người,, lại cười nói:

- Ở thế giới Tu Chân, đan dược này cũng rất quý, không phải ai cũng có. Số thuốc trong lọ là cháu thu thập được từ mấy vị trưởng lão.

Số Giáp Đan mà Lâm Vân có, đều lấy được từ Tịch Mịch Cốc. Muốn luyện chế Giáp Đan, cần phải có linh thảo cực phẩm. Tuy nhiên hiện tại Lâm Vân đã có Nguyệt Tinh, muốn luyện những đan dược cao cấp không còn là việc khó nữa. Ở Nguyệt Tinh, thiên tài địa bảo không thiếu. Còn sợ không luyện chế ra được đan dược sao.

- Nhưng mà…

Lâm Lộ Trọng nghĩ bụng, nếu có thể sống thêm một trăm hai mươi năm, thì không phải sẽ bị người đời coi là yêu quái.

Lâm Vân biết ý của lão gia tử, vội vàng nói:

- Nơi mà cháu sắp tới là một thế ngoại đào nguyên. Nếu gia gia đồng ý, qua vài năm nữa cháu sẽ đón gia gia tới đó.

Lâm Lộ Trọng thấy Lâm Vân suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy, dù không biết nơi Lâm Vân sắp tới là nơi nào. Nhưng ở sâu trong lòng ông ta có chút đoán ra. Chỉ là không dám tin mà thôi.

Lâm Vân đang định nói tiếp, thì hắn bỗng nhíu mày. Trong lòng tư nhủ, vì sao cô ấy lại tới đây?

Cam Dao rõ ràng đang tới đại viện của Lâm gia, sao trùng hợp như vậy nhỉ? Chẳng lẽ Cam Dao đã biết mình trở về? Nhưng mình có nói chuyện mình trở về cho ai đâu? Hơn nữa, Cam Dao rõ ràng đã Trúc Cơ rồi.

Lâm Vân đứng lên nói:

- Tam gia gia, cháu muốn tới Khôn Truân gặp lại mấy người Vũ Tích. Qua một thời gian ngắn nữa, cháu sẽ trở về đón gia gia.

- Ừ, ừ…

Lâm Lộ Trọng vuốt ve lọ đan dược, nghĩ tới vẻ kinh hỉ của mấy lão bằng hữu khi mình tặng thuốc và thế ngoại đào nguyên mà Lâm Vân nói kia, trong lòng ông ta không khỏi hưng phấn.

Nguyên bản còn lo lắng cho cánh tay của Lâm Vân, nhưng ngay cả đan dược như vậy, Lâm Vân cũng có thể lấy ra được. Nói gì tới việc trị thương.

Lâm Vân đi ra đại viện Lâm gia, nhìn Cam Dao cúi đầu đi tới phía trước, trong lòng hơi khổ não. Hắn không biết nên đối mặt với cô gái này như thế nào.

- Anh..

Cam Dao dừng bước, nhìn Lâm Vân đột ngột xuất hiện trước mặt mình.

Lâm Vân cười khổ, sờ cái mũi nói:

- Em tới đây tìm anh phải không?

Hắn đã đoán ra vì sao Cam Dao biết mình trở về. Đó là vì cái vòng cổ mà hắn đã luyện chế năm đó khẳng định có một cái trên người của Cam Dao. Vài cái vòng cổ mà hắn luyện chế, mỗi cái đều có một tia thần thức phòng hộ của hắn.

Nếu như chăm chỉ tu luyện, thì sẽ có tác dụng nuôi dưỡng tia thần thức của hắn mạnh mẽ hơn. Đồng thời cũng cảm ứng được hắn nếu hắn ở gần. Tuy nhiên, nếu như không đeo cái vòng cổ trên người thường xuyên, thì mười năm sau một tia thần thức đó sẽ tan biến.

Nếu Cam Dao có thể biết hắn trở về, thì chứng tỏ tia thần thức kia còn chưa tiêu tán, cái vòng cổ vẫn được nàng đeo thường xuyên. Hơn nữa nàng có thể nuôi dưỡng thần thức của mình lớn mạnh, nói rõ rằng nàng cũng tu luyện công pháp Tu Chân.

Vành mắt của Cam Dao ửng hồng. Từ khi rời đi Phụng Tân, hắn chưa từng chủ động đi tìm mình. Lúc mình gặp lại hắn ở Thanh Hóa chỉ là do vô ý. Lẽ nào trong lòng hắn không có vị trí của mình sao?

Có lẽ do Lâm Vân quá vĩ đại, có lẽ vì trong lòng nàng không thể thích ứng với việc hắn có nhiều người khác. Nhưng những năm qua, nàng chưa từng có suy nghĩ lấy chồng. Cái vòng mà Lâm Vân tặng, nàng luôn đeo trên cổ. Cho dù lúc ngủ, nàng cũng không tháo ra. Chỉ có nàng là biết, chiếc vòng cổ có ý nghĩa với nàng như thế nào.

Lúc Vũ Tích đi tới Khôn Truân Giới, đã từng hỏi qua nàng, có đồng ý đi theo hay không? Nhưng nàng lại từ chối. Trong lòng nàng còn một sự chờ đợi. Nàng chờ đợi lúc Lâm Vân trở lại, nàng sẽ là người đầu tiên mà hắn thấy. Nếu Lâm Vân không muốn gặp nàng, nàng sẽ chủ động đi tới gặp hắn.

Đã nhiều năm như vậy rồi, Cam Dao đã không còn là Cam Dao của ngày trước. Nhờ tu luyện công pháp Tu Chân mà Vũ Tích đưa cho, nàng mới hiểu rằng Lâm Vân là người có bản lĩnh như thế nào.

Năm đó Vũ Tích hỏi nàng có đồng ý tới Địa Ngục Môn không,, nàng không chút do dự đáp ứng. Bởi vì nàng có thể hy sinh tính mạng vì Lâm Vân. Nhưng nàng lại không tiếp nhận được việc Lâm Vân có nhiều vợ. Đến hiện tại, khi tuổi tác đã cao, nàng mới phát hiện, lúc trước mình còn quá nông cạn.

Yêu một người, không phải giữ lấy hắn, mà là có được hắn. Giữ lấy khác với có được. Cam Dao mất hai mươi mấy năm mới hiểu được đạo lý đó. Nàng rất hâm mộ Nhược Sương, vì sao lúc ấy mình lại không hiểu.

Hai mươi năm đã đủ khiến con người ta già đi. Mà nhân sinh thì có bao nhiêu cái hai mươi năm đó? Cho dù dung mạo của nàng vẫn như lúc trẻ, nhưng trong lòng của nàng chỉ có sự tang thương.

## 605. Chương 511: Dây Dưa Không Dứt

Đôi khi, Cam Dao thà rằng để cho khuôn mặt mình già đi, như vậy nàng sẽ không phải gặp lại Lâm Vân. Rồi chôn phần ký ức đó vào trong lòng. Nhưng nàng phát hiện mình không thể làm được. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng vẫn ở lại làm việc cho tập đoàn Vân Môn.

Hôm nay chiếc vòng cổ trên ngực nàng bỗng nhiên nóng lên. Nàng lập tức biết rằng Lâm Vân đã quay trở lại. Nàng đã tới chỗ ở của hắn nhưng không thấy, cho nên mới tới đại viện của Lâm gia.

- Lâm đại ca, anh đã trở lại…A, tay của anh?

Cam Dao nhìn thấy ống tay áo của Lâm Vân trống rỗng, liền vội vàng đi lên phía trước nắm lấy ống tay áo. Tay của hắn bị sao vậy?

- Không có gì đâu, chỉ bị thương mà thôi, rất nhanh sẽ lành.

Lâm Vân vỗ vỗ vào tay của Cam Dao, bình tĩnh nói.

Sống mũi của Cam Dao bỗng cay cay. Nàng rất muốn hỏi mấy năm qua hắn sống như thế nào? Vì sao lại bị đứt một cánh tay? Vũ Tích cho nàng công pháp để tu luyện, nàng liền biết nó rất lợi hại. Như vậy Lâm Vân chẳng phải lợi hại hơn sao? Còn có ai có thể cắt đứt tay hắn?

- Lâm đại ca, anh…

Cam Dao nắm ống tay áo trống rỗng, trong lòng càng thêm khổ sở.

….

Ánh chiều ta giống như chiếc đèn đường, kéo dài thêm chiếc bóng của hai người.

Hai người đi dạo ở một công viên gần đó. Cam Dao đi bên cạnh Lâm Vân, tuy không biết nên nói cái gì, nhưng nàng cũng không muốn phá vỡ sự yên lặng này. Nếu không phải Lâm Vân bị đứt một cánh tay, trong lòng nàng càng yên lặng. Cho dù Lâm Vân đã nói, bàn tay sẽ rất nhanh lành lặn, nhưng nàng vẫn còn lo lắng.

- Anh rời đi thật lâu…

Cam Dao không muốn hỏi những năm qua Lâm Vân đã đi đâu, nhưng trong lúc bất tri bất giác, nàng lại nói những lời mà nàng vốn không định nói.

Lâm Vân cười với vẻ đắng chát, nhưng không nói gì. Hắn đã để cho những người bên cạnh mình đợi quá lâu. Đến hắn cũng không ngờ, lần màu rời đi lại qua nhiều năm như vậy. May mà các cô gái bên cạnh hắn đều tu luyện, nếu không cũng thật là khổ cho bọn họ.

Nếu có một ngày hắn lại muốn rời đi, hắn nhất định sẽ không bỏ lại bọn họ nữa. Hắn đã thiếu nợ các nàng quá nhiều. Nữ nhân có bao nhiêu tuổi thanh xuân cơ chứ? Nhưng tuổi thanh xuân của các nàng đều trôi qua vì chờ đợi mình.

Cam Dao như cảm thấy sự áy náy trong lòng của Lâm Vân, nàng cũng có chút hối hận vì mình nói như vậy. Vội vàng nhoẻn miệng cười:

- Anh có biết những năm qua có rất nhiều người tới tìm anh không?

Lâm Vân hơi ngạc nhiên, lắc đầu.

- Có một ngôi sao nổi tiếng đã tìm anh rất nhiều lần. Lần cuối cùng vẫn không thấy được anh, nghe nói cô ta hình như đã đi ra nước ngoài.

Cam Dao vừa nói vậy, Lâm Vân liền biết nàng nói tới ai. Hẳn là Nguyễn y. Không ngờ cô ta vẫn còn tới tìm mình. Tuy nhiên, Lâm Vân không có quá nhiều ấn tượng với Nguyễn Y. Ấn tượng duy nhất chính là lần mình giả vờ bắt cóc cô ta để trốn đi mà thôi. Còn việc mình từng giúp cô ta chỉ là việc nhỏ.

Cam Dao nhìn Lâm Vân cười khổ, nói tiếp:

- Hiện tại Tử Yên đang định cư ở Hồng Kong. Vài năm trước chị ấy có tới thăm Tĩnh Như. Chị họ Miêu Di của Tĩnh Như cũng đã quay trở về. Mà Miêu Di có vẻ như rất muốn biết tung tích của anh thì phải. Nhưng anh chưa trở về, nên cô ấy cũng rời khỏi Yên Kinh, đi nơi nào thì không biết.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi, những chuyện này thì có liên quan gì tới mình cơ chứ?

Cam Dao mỉm cười:

- Em thấy rất là kỳ. Vì sao người tới tìm anh toàn là con gái nhỉ? Tuy nhiên, cũng có mấy người nam nhân tới tìm anh. Trong đó có Mạnh An. Anh ta nói anh ta là đồ đệ của anh. Không biết anh thu Mạnh An làm đệ tử từ bao giờ, tuy nhiện hiện tại anh ta đang làm cho tập đoàn Vân Môn.

Nói tới đây, vành mắt của Cam Dao lại đỏ. Nàng đương nhiên biết Lâm Vân thu Mạnh An làm đệ tử từ lúc nào. Tính cách của Mạnh Anh khá là chất phát, Cam Dao chỉ hỏi qua vài câu là biết hết mọi chuyện. Lúc đó nghe Mạnh An kể lại, nàng đã khóc cả đêm. Trong lòng nàng càng thêm hối hận vì đã không đi cùng Vũ Tích tới Địa Ngục Môn.

Thì ra Lâm Vân thu Mạnh An làm đệ tử là vì muốn bảo vệ nàng. Nàng vốn tưởng rằng trong lòng Lâm Vân, mình chỉ như một vị khách qua đường. Không ngờ Lâm Vân lại suy nghĩ cho mình chu đáo như vậy. Nếu không phải Mạnh An đi tới Yên Kinh, thì có lẽ cả đời này, nàng cũng không biết điều đó. Thì ra Lâm Vân vẫn luôn lo lắng cho nàng.

Lâm Vân nhìn biểu lộ của Cam Dao, thì biết nàng đang nhớ tới chuyện cũ, đành phải nói:

- Lão Yêu có tới không?

- À.

Nghe Lâm Vân hỏi, Cam Dao mới hồi phục tinh thần, vội vàng trả lời:

- Cứ cách một hai tháng Lão Yêu lại tới công ty một lần rồi hỏi anh đã trở về chưa.

Lâm Vân cảm thấy ấm áp trong lòng. Lão Yêu là người bằng hữu đầu tiên mà hắn quen. Từ lúc hai người quen nhau, Lão Yêu chưa từng để ý tới thân phận của Lâm Vân như thế nào. Tuy tính cách của Lão Yêu khá xu lợi, nhưng Lão Yêu xác thức là một người bạn tốt. Nếu y đồng ý, Lâm Vân không ngại cũng dẫn y tới Nguyệt Tinh.

- Còn có một người tên là Điền Trung Phỉ dẫn theo con gái của ông ta tới cảm ơn anh.

Lời của Cam Dao đã khiến Lâm Vân nhớ lại người trung niên mà hắn gặp trên xe lửa năm đó. Con gái của ông ta là Điền Hiểu Phù đúng là đã từng được hắn giúp đỡ. Chỉ là ông ta từ đâu mà biết mình là chủ tịch của tập đoàn Vân Môn.

Lâm Vân bỗng nhớ tới Dương Vân và Hạ Tinh. Hắn phóng thần thức ra ngoài để kiểm tra, nhưng rõ ràng không nhìn thấy hai người. Lâm Vân hơi giật mình, thử kiểm tra lại nhưng vẫn không thấy. Xem ra hai người đã đi ra ngước ngoài rồi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không có ý định tìm kiếm nữa. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình.

Có lẽ vài năm sau, khi hắn dẫn theo Tam gia gia rời đi, thì nơi này chỉ còn là nơi lưu giữ kỷ niệm của hắn. Hắn có thể không còn quay trở về.

- Họ Lâm, ngươi chạy trốn nhanh thật đấy. Với lơ đễnh chút, ngươi đã trốn tới đây rồi. Càng không nghĩ tới ngươi lại là một tên trăng hoa. Bị thương nặng như thế rồi còn đi ra ngoài tán gái.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Lâm Vân vì đang suy nghĩ tới cố nhân, cho nên không có chú ý tới người xung quanh. Cũng không ngờ Tần Nhan rõ ràng đuổi tới đây. Việc Tần Nhan cắt đứt sự hồi tưởng của hắn, khiến cho Lâm Vân rất căm tức.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn Tần Nhan:

- Tôi tán gái thì liên quan gì tới cô? Cô là vợ tôi chắc? Cô có tư cách đó không?

- Ngươi…

Sự vô lễ của Lâm Vân đã khiến Tần Nhan tức giận khó nhịn. Đường đường một tu sĩ Kết Đan lại bị người phàm nói như vậy. Cô ta sao có thể nhẫn nại được.

Tần Nhan bỗng nhiên lắc mình đi tới trước mặt Lâm Vân, rồi vươn tay chụp ngực Lâm Vân. Cô ta muốn bắt Lâm Vân như bắt con gà vậy, sau đó vặn gãy cánh tay còn lại của hắn, giễu cợt hắn rồi vứt hắn xuống cái hồ của công viên.

Sự tha thứ của cô ta chỉ có hạn, huống chi là một người phàm mà cô ta có thù oán.

## 606. Chương 512: Xấu Hổ Muốn Chết

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, cũng giơ tay chộp ngực của Tần Nhan. Động tác rõ ràng giống với Tần Nhan, vị trí cũng y hệt.

Tần Nhan càng căm tức. Trong lòng đã phán quyết tội tử hình cho Lâm Vân. Cái tên khốn kiếp không biết trời cao đất rộng này dám chộp tới chỗ đó của mình. Mặc kệ có rất nhiều người đang đi dạo trong công viên.

Nhưng Tần Nhan lập tức ngây dại. Cô ta đã phát hiện chân tay của mình đã không thể nhúc nhích. Chân nguyên cũng không thể vận chuyển lên được. Tiếp theo đó là lồng ngực xiết chặt, hai chân rõ ràng rời khỏi mặt đất.

Điều khiến cô ta vừa thẹn vừa tức giận, đó là Lâm Vân nắm lấy ngực của cô ta rồi nâng lên. Đây là cách mà cô ta muốn xử lý Lâm Vân. Không ngờ lại bị hắn dùng để đối phó với mình.

Ngực của Tần Nhan bị Lâm Vân chộp lấy nên hơi đau. Bỗng cô ta nhìn thấy rất nhiều người nhìn sang bên đây, mới kịp phản ứng. Ban ngày ban mặt mà mình lại bị một người con trai xách ngực lên. Nếu có khe đất ở đây thì cô ta đã lập tức chui xuống đo rồi.

- Tên khốn kiếp, thả ta ra.

Sắc mặt của Tần Nhan đã đỏ bừng như quả cà chua. Nếu như có thể vận chuyển Kim Đan, cô ta thậm chí muốn tự bạo để đồng quy vu tận với Lâm Vân.

Dù sao Tần Nhan chưa từng đi tới thế giới Tu Chân, cho nên không biết sự tàn khốc ở đó. Nếu gặp phải người khác ở Tu Chân Giới, Kim Đan của cô ta đã sớm bị bóp nát. Cho nên hiện tại cô ta chỉ nổi giận, lại không biết sợ hãi.

- Nếu cô còn ngăn cản tôi lần thứ ba, tôi sẽ không ngại lấy Kim Đan của cô. Còn có, chỗ đó của cô cũng thật quá nhỏ.

Giọng nói lạnh như băng của Lâm Vân vang lên trong tai của Tần Nhan. Tiếp theo đó Tần Nhan liền thấy mình bay lên. Đây không phải là do cô ta khống chế bay, mà là trực tiếp rơi xuống hồ nước trong công viên.

Hiện tại cho dù ngu ngốc, Tần Nhan cũng biết Lâm Vân là người Tu Chân. Hơn nữa cảnh giới còn cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Nhìn hành động nhẹ nhàng đơn giản của hắn là đủ biết. Còn cả việc hắn có thể khiến thần thức của mình không phát hiện ra hắn, cho dù là sư phụ của mình cũng không sánh bằng. Vì sao hắn lại lợi hại như vậy?

Tần Nhan bị Lâm Vân ném vào hồ nước, nhưng vẫn còn sững sờ. Lâm Vân là người Tu Chân, còn là người Tu Chân có thực lực hơn xa mình. Điều này khiến cho cô ta nhất thời không thích ứng.

Vốn cho rằng Lâm Vân chỉ là một con kiến hôi, mặc cho mình bài bố. Cuôi cùng, con kiến hôi chính thức lại là mình. Tần Nhan bị rơi xuống hồ nước, nhìn người xung quanh quây lại xem náo nhiệt. Thậm chí có vài thanh niên chuẩn bị nhảy xuống cứu cô ta, cô ta bỗng cảm thấy hoảng hốt.

Chỗ ngực bị Lâm Vân bắt lấy vẫn còn cảm giác đau đớn. Lúc này cô ta mới nhớ tới tên khốn kiếp kia còn nói ngực mình quá nhỏ. Ngực mình như vậy mà nhỏ à? Tần Nhan vừa xấu hổ, vừa tức giận muốn chết.

Hiện tại cô ta mới cảm nhận được sự nguy hiểm của Tu Chân Giới mà sư phụ đã từng nói. Cho dù cô ta đã Kết Đan, nhưng tới Tu Chân Giới, cô ta cũng chỉ là tu sĩ cấp thấp nhất mà thôi. Người khác chỉ cần dùng một đầu ngón tay cũng lấy mạng được cô ta.

Tưởng rằng Kết Đan rồi, có thể tung hoành khắp Tu Chân Giới. Cho dù không phải là đệ nhất, cũng coi như là cao thủ. Nhưng hiện tại Tần Nhan mới cảm thấy suy nghĩ của mình thật là buồn cười. Những lời sư phụ đã từng dặn dò không phải là lời đe dọa.

Mà thực lực của Lâm Vân rõ ràng mạnh như vậy? Rốt cuộc hắn đã tới cảnh giới nào rồi? Chẳng lẽ là Hóa Thần? Tần Nhan vì thất thần mà quên mất mình vẫn đang ở trong hồ nước.

Vài thanh niên bơi tới nhắc nhở mới đánh thức Tần Nhan. Cô ta vừa xấu hổ, vừa giận dữ, liền bất chấp mọi người xung quanh kinh hãi, phóng ra phi kiếm, rồi trực tiếp bay đi.

Ngày hôm sau, cả quốc gia, thậm chí cả thế giới đều bị chấn kinh. Con người rõ ràng có thể bay được, thậm chí còn là một cô gái trẻ tuổi. Vô số video được đăng tải trên mạng, nhưng những video này chỉ quay được khuôn mặt mơ hồ của cô gái, chứ không nhìn rõ cụ thể chân tướng.

- Cô ấy là ai vậy? Hình như cô ấy có hận thù gì đó vơí anh…

Cam Dao và Lâm Vân đã sớm rời đi, lúc này Cam Dao mới tò mò hỏi.

Lâm Vân thở dài:

- Đó là chuyện của mấy năm trước. Nhưng anh không muốn so đo với cô ta. Dù sao cô ta cũng đã giúp anh một lần, nên anh chỉ giáo huấn cô ta một chút mà thôi. Khái khái…

Cam Dao sững sờ, giáo huấn một chút mà ném cở lại đây, chứng tỏ nàng không có tâm tư đi cùng.

Cam Dao nói tiếp:

- Lâm đại ca, nếu lần này anh rời đi Địa Cầu tới Khôn Truân Giới để gặp mấy chị, liệu anh có thể dẫn theo em đi không? Hai năm trước em vốn định tới đó rồi, nhưng mãi mà không thấy mấy chị ấy trở về. Không biết là có xảy ra chuyện gì không.

Lâm Vân giật mình. Vì sao hắn lại tự tin mấy người Vũ Tích sẽ không xảy ra chuyện gì như vậy? Lẽ nào là do Lam Tranh đã là Hóa Thần điên phong? Nếu như ở Khôn Truân Giới tồn tại một tu sĩ Luyện Hư thì sao? Điều này không phải là không có khả năng.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân liền cảm thấy nôn nóng. Hắn phải nhanh chóng tìm cách tới đó mới được. Toàn bộ người hắn yêu thương đều ở bên đó. Một khi xảy ra chuyện gì thì hắn vĩnh viễn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

- Cam Dao, hiện tại anh muốn tới Khôn Truân Giới. Lúc anh trở lại anh sẽ dẫn em đi. Chỉ cần em đồng ý là được rồi.

Lâm Vân lập tức nói.

- Vâng, em chờ anh.

Cam Dao cũng cảm thấy Lâm Vân có vẻ sốt ruột.

Sau khi chào từ biệt Cam Dao, Lâm Vân trực tiếp đi tới Địa Ngục Môn ở núi Côn Luân. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là cái kết giới này. Truyền tống trận thì không sử dụng được rồi, mà vị trí của Khôn Truân Giới thì không thể tìm thấy được trên bản đồ. Ngoại trừ kết giới này ra, hắn thực sự không biện pháp nào khác.

- Ủa, nơi này đã có người tới.

Lần đầu tiên Lâm Vân tới vội vàng, nên không chú ý. Hiện tại khi hắn kiểm tra cẩn thận thì phát hiện ra một số dấu vết có người từng ở đây.

## 607. Chương 513: Một Cái Đỉnh

Không biết là ai nhỉ? Ở Địa Cầu, ngoại trừ hắn, thật không nghĩ ra còn có ai biết. Cho dù là Tĩnh Như, hắn cũng chỉ nói là có một kết giới, còn vị trí cụ thể thì chưa nói với nàng ấy. Còn nếu là lão tổ Côn Luân, thì lão ấy sao có thể lưu lại dấu vết được.

Lâm Vân kiểm tra cẩn thận bốn phía. Hắn tìm thấy vài cái hộp sắt. Đây không phải là của người Tu Chân, bởi vì người Tu Chân không cần ăn đồ hộp để chống đói.

Tuy nhiên cũng không thể bài trừ có một số người Tu chân thích ăn như vậy. Nhưng ở Địa Cầu, ngoại trừ Tần Nhan và tên Dư Nguyên bị hắn giết ra, chỉ còn lại một người tu sĩ đi theo Dư Nguyên tới Địa Cầu. Không biết có phải là người đó không?

Xem ra phải đi hỏi Tần Nhan rồi. Không biết cô ta học được Tu Chân từ một người sư phụ hay là do cô ta tìm được động phủ Thượng Cổ.

Đối với việc trên Địa Cầu tồn tại động phủ Thương Cổ, Lâm Vân chưa từng hoài nghi. Bởi vì hắn kiếm được Sơn Hà Đồ từ đó. Mà Cực Mông cũng là người ở đây Dù không biết thỡi xa xưa đã xảy ra chuyện gì, nhưng việc tồn tại tu sĩ là khẳng định.

Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài tìm kiếm Tần Nhan. Nhưng lúc thần thức của hắn phóng tới trụ sở Kỷ Minh ở Châu Phi kia, thì hắn nhìn thấy nơi này đã bị đào loạn cả lên.

Chỗ ấy Lâm Vân vốn định tới để kiểm tra xem bảo vật mà Tử Vân Điện muốn tìm là bảo vật gì. Nhưng vì không có thời gian, nên mới không tới. Nhưng những người biết có bảo vật ở đó, ngoại trừ đám tu sĩ và người Kỷ Minh ra, còn có ai biết đâu. Chẳng lẽ còn có các tu sĩ khác?

Lâm Vân lần nữa thử chui vào Sơn Hà Đồ để đi qua kết giới. Khi xác định không thể vào được, thì Lâm Vân liền bay tới trụ sở Kỷ Minh lúc trước để tìm hiểu. Rốt cuộc là ai đã khai quật chỗ đó? Đối với Địa Cầu, Lâm Vân rất có cảm tình. Thân nhân của hắn phần lớn từng sinh sống ở đây. Hắn đã coi nơi đây như quê hương. Nếu có người thực sự tạo uy hiếp cho Địa Cầu, Lâm Vân không ngại giết sạch bọn chúng.

Huống hồ, bảo vật ở đó đã được Lâm Vân nhận là của mình. Bời vì Kỷ Minh và Tử Vân Điện là do hắn đuổi đi. Hắn không muốn công sức vất vả của mình lại trở thành tài sản của người khác.

Còn có một điều, người của Tử Vân Điện đã coi trọng thứ đó như vậy, chứng tỏ đó là một thứ không tệ. Hắn rất muốn biết cái đó rốt cuộc là cái gì.

Với tốc độ của Lâm Vân, từ Địa Ngục Môn tới trụ sở Kỷ Minh ở Châu Phi chỉ là vài giây mà thôi. Nơi này quả nhiên đã bị xới tung lên. Khu vực mà Lâm Vân dùng Tinh Diễm đốt cháy, nay đã trở thành một cái hồ nhân tạo cực lớn.

Hồ nhân tạo này là do người đào, chứng tỏ đồ vật bên trong cũng không còn. Năm đó Tử Vân Điện đã phải đào móc cẩn thận để tìm kiếm vị trí cụ thể. Còn hiện tại là một cái hố to, đủ biết những người kia không suy nghĩ gì, trực tiếp đào xới tất cả lên.

Cái hồ to như vậy, chắc đã có vô số công nhân thi công. Rốt cuộc đó là thứ gì, và bị ai lấy mất?

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra xung quanh. Ngoại trừ mấy thứ linh tinh, thì không thấy có manh mối gì cả. Nhưng Lâm Vân không lo lắng, một công trình lớn như vậy, không có khả năng không khiến người khác chú ý. Có lẽ chỉ cần tùy tiện hỏi vài người là được.

Vài cái hộp sắt nổi trên mặt nước khiến Lâm Vân thấy quen quen. Lâm Vân nhặt lên một cái. Hình dáng của cái hộp sắt này giống với hộp sắt ở Địa Ngục Môn. Chỉ khác là ở trên vẫn còn bao bì, có ghi chữ Nhật.

Lâm Vân không chút do dự phóng thần thức tới nước Nhật. Ở một nhà cao tầng thuộc thành phố Tokyo đang có mười mấy người Nhật thảo luận cái gì đó. Trên bàn đặt một cái đỉnh rất lớn.

Bên cạnh cái đỉnh có rải một bản đồ không hoàn chỉnh. Lâm Vân nhìn lướt qua tấm bản đồ. Đó chính là bản đồ của cốc Tử Vong thuộc núi Côn Luân. Xem ra những người này có thể tìm tới Địa Ngục Môn là dựa theo tấm bản đồ đó. Chỉ là không biết bọn lấy được bản đồ từ đâu. Còn cái đỉnh trên bàn kia, liệu có phải là bảo vật mà bọn chúng đào được ở Châu Phi hay không?

Đang lúc Lâm Vân muốn nhìn kỹ cái đỉnh, thì có hai người luyện võ mặc áo đen đi vào. Trên áo của hai người có khắc hình thanh kiếm. Cái hình này Lâm Vân rất là quen.

Lúc trước, khi ở Phần Giang, hắn bị một Ninja đuổi giết. Trên áo của y cũng khắc cái hình đó. Không ngờ trụ sở của bọn chúng lại ở đây. Lâm Vân lạnh lùng cười, vốn hắn đã quên chuyện này. Nhưng giờ phát hiện ra bọn chúng, Lâm Vân không thể bỏ qua.

Chỉ vài giây sau Lâm Vân đã đứng lo lửng trên tòa nhà. Sau đó hắn theo cửa sổ bay vào căn phòng.

Bỗng nhiên thấy người lạ đi vào căn phòng, những người ở đây đều rút súng chỉ về Lâm Vân rồi nói một tràng gì đó. Bọn chúng nói tiếng Nhật nên Lâm Vân nghe không hiểu.

Lâm Vân cũng chẳng muốn dông dài với bọn chúng, liền vung tay giết chết mười mấy tên trong phòng. Rồi tiến hành sưu hồn thì mới hiểu căn nguyên mọi chuyện.

Tuy Lâm Vân và Vũ Tích đã cẩn thận tiêu diệt người Kỷ Minh, không để sót một tên. Nhưng vẫn có một người thoát được. Người đó chạy tới nước Nhật thì bị bắt

Người bắt y là một thành viên của tổ chức sát thủ cấp quốc tế. Đám sát thủ này chỉ đánh thuê cho những gia tộc lớn. Người mà Lâm Vân giết năm đó cũng thuộc trong số bọn chúng.

Sau khi bắt được người Kỷ Minh duy nhất còn lại, tập đoàn sát thủ bắt đầu tiến hành thẩm vấn. Sau một thời gian dài hành hạ, người kia cũng khai ra rằng ở trụ sở của Kỷ Minh tại Châu Phi có một thứ vô cùng quan trọng. Trụ sở đóng ở đó cũng vì muốn khai quật bảo vật.

Đã biết nguyên nhân mọi chuyện, Lâm Vân lập tức phóng thần thức kiểm tra cả tòa nhà. Tất cả nhân viên trong tòa nhà này đều mặc quần áo có ký hiệu hình thanh kiếm. Xem ra đây vừa là trụ sở, vừa là một tập đoàn kinh doanh của bọn chúng.

Lâm Vân thu bản đồ và cái đỉnh lại, bay lên không trung rồi tiện tay biến tòa nhà này thành cát bụi. Rất nhiều năm sao, việc tòa nhà Hậu Sâm đột nhiên biến mất đã trở thành một bí ẩn không có người giải đáp. Đồng thời những người ở trong đó cũng hoàn toàn biến mất. Khiến cho cả Thế Giới xôn xao mấy tháng trời.

Lâm Vân quay lại Địa Ngục Môn, cầm cái đỉnh ra xem. Cái đỉnh này khác với Dương đỉnh mà hắn có. Lâm Vân có thể chắc chắn, nó không phải Âm đỉnh.

Cái đỉnh này có một khí tức thuộc về sinh mệnh. Lâm Vân có thể xác định cái đỉnh này dùng để luyện đan. Nhưng hiệu quả như thế nào, thì hắn tạm thời chưa biết.

Với khí tức mãnh liệt tỏa ra từ cái đỉnh như vậy, Lâm Vân biết rằng hắn không thể luyện hóa nó trong một thời gian ngắn. Chỉ khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi thì dành thời gian luyện hóa. Xem rốt cuộc nó là thứ gì.

Lâm Vân nhìn hình vẽ khắc trên cái đỉnh, lập tức hắn liền kinh hỉ. Hình vẽ trên này rõ ràng giống với bức bản đồ mà tổ chức sát thủ kia có được.

Điều này chứng tỏ bọn chúng phát hiện ra cái đỉnh trước, rồi dựa theo hình vẽ trên cái đỉnh tìm ra Địa Ngục Môn.

Lẽ nào cái đỉnh này có liên quan gì tới kết giới của Côn Luân?

## 608. Chương 514: Tiền Dâm Hậu Sát

Vốn định đợi về sau luyện hóa cái đỉnh, nhưng hiện tại biết được điều này, Lâm Vân quyết định luyện hóa qua cái đỉnh.

Ba ngày sau, một tia sáng nhàn nhạt phóng thẳng lên trời, Lâm Vân đã luyện hóa sơ bộ cái đỉnh. Còn muốn luyện hóa hoàn toàn thì khó khăn hơn. Nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ để Lâm Vân biết cái đỉnh này rốt cuộc là vật gì. Trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn.

Đây vốn là đỉnh luyện đan, nhưng ở thời Thượng Cổ đã bị người nào đó luyện chế thành Giới Đỉnh. Cũng chính là vật khống chế kết giới ở núi Côn Luân. Nhưng tạm thời cái Giới Đỉnh này chưa có tác dụng mấy. Bởi vì phải cần thêm một tấm bia đá thì mới mở được kết giới.

Nếu có được tấm bia đá và luyện chế thành công, Lâm Vân có thể tùy ý đi lại qua kết giới, mà không bị ảnh hưởng chút nào. Tuy nhiên, đi đâu tìm kiếm tấm bia đá kia bây giờ? Lâm Vân không có chút manh mối nào cả.

Tuy nhiên, nếu không có tấm bia đá, thì Lâm Vân có thể luyện chế hoàn toàn Đan Đỉnh. Sao đó liều mạng xuyên qua kết giới.

Đang nghĩ tới đây, Lâm Vân bỗng ngẩng đầu, khóe miệng lộ vẻ cười lạnh. Không ngờ cô nàng Tần Nhan kia tới nhanh như vậy. Mình vừa mới luyện hóa sơ bộ xong Giới Đỉnh thì cô ta đã cảm ứng được rồi. Tuy nhiên đây cũng là do Lâm Vân không cố kỵ. Nếu hắn muốn, thì cái đỉnh này làm sao có thể phóng ra ánh sáng được.

- Là ngươi?

Tần Nhan vừa đáp xuống thì nhìn thấy Lâm Vân ngồi ở cốc Tử Vong. Trong lòng tự nhủ, hóa ra là do hắn làm.

Lâm Vân thản nhiên nói:

- Ở Địa Cầu chỉ có hai chúng ta là tu luyện trên Kết Đan đúng không?

Trong lòng Tần Nhan chấn động. Hắn quả nhiên là người Tu Chân, còn tu vị trên Kết Đan nữa. Suy đoán của mình đã đúng. Không biết hắn tu chân từ khi nào mà có thể tới được tu vị cao như vậy? Không phải sư phụ đã nói linh khí ở Địa Cầu rất thiếu thốn, tu luyện tới Nguyên Anh là điều bất khả thi sao?

Bất kể như thế nào, với tu vị của Lâm Vân, mình đã không thể báo thù được rồi. Trong lòng Tần Nhan dâng lên một sự chua xót.

Nhưng bề ngoài, cô ta vẫn lạnh lùng nói:

- Vậy thì cũng không nhất định. Sư phụ của tôi chính là Nguyên Anh hậu kỳ. Dù sư phụ của tôi đã qua đời, nhưng vẫn còn một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ khác. Không chỉ nói một mình ngươi, cho dù có mười mấy người như ngươi, gặp phải y thì cũng hữu khứ vô hồi (Có đi mà không có về).

Hữu khứ vô hồi? Lâm Vân căn bản chẳng để lời của Tần Nhan vào trong lòng. Người có thể khiến cho hắn hữu khứ vô hồi không có nhiều lắm. It nhất là ở Địa Cầu không thể có.

Thấy Lâm Vân chẳng hề quan tâm, Tần Nhan rất khó chịu, hận không thể mang tên Dư Nguyên mà sư phụ đã nói tới trước mặt hắn. Nghĩ đến việc Lâm Vân chụp lồng ngực của mình, lại còn ném mình xuống hồ nước, Tần Nhan rất là tức giận.

Cô ta lạnh lùng nói:

- Người kia tên là Dư Nguyên. Tốt nhất ngươi nên cầu nguyện không phải gặp y. Bằng không số máu trên người ngươi không đủ cho y tu luyện một đêm.

- Dư Nguyên?

Lâm Vân hơi nhíu mày, bỗng nhiên mỉm cười:

- Tôi biết người cô nói. Mấy năm trước, ở núi Cương tôi có giết một tên ma tu tên là Dư Nguyên. Nghe nói y còn là đệ tử của Huyết Ma Tông ở Úy Tinh. Chẳng lẽ y là bạn trai của cô ? Vì sao lại nói giúp y như vậy?

Tần Nhan kinh hãi, không quan tâm tới lời chọc ghẹo của Lâm Vân, mà khiếp sợ hỏi:

- Cái gì? Ngươi nói, ngươi nói ngươi đã giết Dư Nguyên? Ngươi có thể giết được hắn?

Ngay cả Dư Nguyên, Lâm Vân cũng có thể giết. Thực lực của Dư Nguyên vốn ngang bằng với sư phụ . Nếu Lâm Vân giết được y, thì chứng tỏ sư phụ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chính xác hơn là hắn muốn giết sư phụ thì cũng rất đơn giản. Phải biết rằng lúc trước sư phụ của cô ta và Dư Nguyên đã đánh nhau mấy tháng mà bất phân thắng bại. Cuối cùng là cả hai bị mắc kẹt ở Địa Cầu.

- Giết cái tên bại hoại kia thì có gì ghê gớm?

Lâm Vân hừ một tiếng.

- Ngươi đã chiến đấu mấy ngày mới giết được y?

Tần Nhân đã cố đánh giá cao Lâm Vân. Lúc trước sư phụ đánh nhau với Dư Nguyên mấy tháng, nhưng đôi bên đều không làm gì được nhau. Cho dù Lâm Vân muốn giết Dư Nguyên, ít nhất cũng phải đấu phép tầm vài ngày.

Đánh vài ngày? Lâm Vân mỉm cười:

- Tên đó cũng xứng đánh với tôi vài ngày? Nếu tôi nhớ không lầm, thì lúc trước một chiêu của tôi còn chưa phóng hết thì y đã toi đời rồi. À, chính xác hơn là nửa chiêu.

Tần Nhan đã đờ ra vì kinh hãi. Cô ta biết Lâm Vân không nói dối. Nửa chiêu có thể giết Dư Nguyên, đoán chừng cho dù tu sĩ Hóa Thần cũng không làm được. Hơn nữa ngữ khí của Lâm Vân có vẻ khinh thường, chứng tỏ hắn căn bản không cần phải nói dối. Khó trách hắn nói hắn có thể đơn giản lấy mất Kim Đan của mình.

Tần Nhan bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Cô ta nhớ tới tác phong làm việc bất kể hậu quả của Lâm Vân, trong lòng càng nghĩ càng sợ.

- Nếu cô còn không đi, thì tôi sẽ tiền dâm hậu sát cô. Miễn cho cô lảng vảng ở đây quấy nhiễu tôi.

Lâm Vân lạnh lùng nhìn Tần Nhan. Hắn còn muốn thử xem có thể dùng Giới Đỉnh đi qua kết giới hay không. Tần Nhan ở đây thì hắn không thể thử nghiệm được.

Khuôn mặt của Tần Nhan lúc trắng lúc hồng. Nếu đổi thành bất kỳ người nào nói với cô ta tiền dâm hậu sát thì cô ta sẽ không chút do dự vung kiếm lấy đầu người đó. Nhưng đối mặt với Lâm Vân có tu vị thâm bất khả trắc (Khó mà đo lường), cô ta chỉ có thể cưỡng chế lửa giận trong lòng, không dám ra tay với Lâm Vân.

Nhưng lời của Lâm Vân thực sự chạm tới lòng tự ái của Tần Nhan. Cô ta căm hận nói:

- Ngươi muốn giết thì cứ giết, cần gì phải vũ nhục ta như vậy? Tuy tu vị của ta không bằng ngươi, nhưng ta là kẻ thù của ngươi, ngươi không cần phải xúc phạm…

Nhưng Tần Nhan không nói cái gì anh hùng trả thù mười năm không muộn. Cô ta cũng biết nếu cứ chỉ ở Địa Cầu, thì cô ta mãi mãi sẽ không đuổi theo được Lâm Vân.

- Cô không sợ chết à?

Lâm Vân đứng lên, nhìn Tần Nhan. Trong lòng tự nhủ, cô nàng này thật đúng là một quái thai. Ở Tu Chân Giới, nếu gặp tiền bối có tu vị cao hơn mình, thì đều phải cung kính, căn bản không dám nói nửa câu xúc phạm. Phải biết rằng việc tu luyện không dễ dàng gì. Tuy tư chất của Tần Nhan rất tốt, ở một nơi như Địa Cầu mà dùng vài chục năm đã có thể Kết Đan. Nhưng cho dù tư chất có tốt hơn nữa, gặp phải người có tu vị cao hơn mình, thì cũng chỉ có nước chạy trốn mà thôi.

Bằng không, không chỉ nói tiếp tục truy cầu đại đạo, nói không chừng tính mạng cũng mất. Tuy nhiên, điều này cũng không thể trách Tần Nhan. Cô ta tu luyện đều ở tại Địa Cầu, cô ta tu luyện được như ngày hôm nay, có lẽ là nhờ đan được mà sư phụ cô ta để lại.

Một người như vậy thì sao biết được sự hiểm ác của thế giới Tu Chân. Nghĩ tới đây thì Lâm Vân không so đo với cô ta nữa. Dù sao cô ta cũng đã giúp hắn một lần.

- Cho dù tôi có sợ chết, nhưng tôi cũng không muốn bị người khác vũ nhục…

Tần Nhan nhớ lại những việc Lâm Vân đã làm lúc trước, trong lòng càng ủy khuất.

## 609. Chương 515: Vì Sao Tôi Phải Đáp Ứng Cô

- Cô đi đi, hiện tại tâm tình của tôi đang tốt, nên tôi không muốn so đo với cô. Lần sau cũng đừng làm phiền tôi. Nếu khiến tôi không kiên nhẫn, thì tôi sẽ lấy mạng ngay lập tức.

Lâm Vân lần nữa uy hiếp. Rồi mặc kệ cô ta, đi vào cái sơn động gần đó. Tâm tình bây giờ của hắn quả thực rất tốt. Tìm được cái Giới Đỉnh là có manh mối tới Khôn Truân Giới.

Tần Nhan không ngờ Lâm Vân bỏ qua cho mình đơn giản như vậy, cho nên hơi sững sờ. Nhìn bóng lưng của Lâm Vân, cô ta chỉ cảm thấy khổ sáp. Vài ngày trước, cô ta còn đáng thương thay cho hắn. Hiện tại cô ta mới biết, người đáng thương chính là mình.

Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng. Không phải sư phụ nói nếu ở Địa Cầu tu luyện, thì chỉ tới Kết Đan là cùng sao? Với linh khí ở nơi này, muốn Kết Anh là điều viển vông. Mà Lâm Vân có thể giết chết Dư Nguyên, thì chứng tỏ tu vị của hắn đã trên cấp Nguyên Anh.

Nếu ở Địa Cầu đã không tu luyện được tới Nguyên Anh, vậy thì Lâm Vân đã tu luyện ở đâu? Lẽ nào Lâm Vân có cách rời khỏi Địa Cầu? Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Nhan nóng lên. Cô ta muốn hỏi Lâm Vân rời khỏi Địa Cầu bằng cách nào. Phải biết rằng, nếu cứ mãi ở Địa Cầu, cô ta chỉ có thể giậm chân tại chỗ.

Đây là cơ hội duy nhất của Tần Nhan. Mặc kệ Lâm Vân có đáp ứng hay không, nhưng cô ta vẫn muốn thử một lần. Nếu không chớp lấy cơ hội này, có lẽ cô ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

- Chờ một lát…

Nghĩ tới đây, Tần Nhan đã bất chấp hiềm khích lúc trước với Lâm Vân, liền đuổi theo gọi.

- Còn có chuyện gì?

Lâm Vân không kiên nhẫn xoay người. Nếu Tần Nhan còn muốn dây dưa, thì hắn sẽ lập tức phế tu vị của cô ta đi. Sau đó ném cô ta trở về Tần gia, khiến cho cô ta trở lại thành người bình thường.

- Lâm đại ca, tôi chỉ muốn gọi anh lại để xin lỗi.

Thái độ của Tần Nhan bỗng chuyển biến. Đã không còn vẻ lạnh lùng như ban nãy. Thậm chí còn gọi Lâm Vân là đại ca.

Lâm Vân hơi sững sờ. hắn không biêt vì sao trong một thời gian ngắn như vậy, thái độ của Tần Nhan lại thay đổi. Nhưng chỉ ngạc nhiên nhất thời mà thôi, vô luận Tần Nhan như thế nào, hắn cũng sẽ không để ý. Cho dù cô ta đang muốn tính kế hắn, nhưng hắn không sợ cô ta. Tu vị chênh lệch như trời và đất, có dùng kế cũng không thể san bằng khoảng cách đó.

- Cô không có việc gì phải xin lỗi tôi. Về sau cô đi đường của cô, tôi đi đường của tôi. Còn có, đừng gọi tôi là Lâm đại ca, tôi không dám nhận là đại ca của cô.

Lâm Vân không ăn một bộ của này của Tần Nhan.

Tần Nhan cắn chặt môi. Nếu không phải vì muốn cầu Lâm Vân trợ giúp rời khỏi Địa Cầu, thì cô ta đã vung tay rời đi rồi, sao có thể tiếp tục ở lại bị Lâm Vân khinh thường.

Nhưng Tần Nhan cũng biết, nếu mình thực sự rời đi, thì đúng như lời Lâm Vân nói, hai người vĩnh viễn sẽ không có liên hệ gì.

- Là như vậy, Lâm đại ca. Tôi muốn hỏi tu vị của anh đã là gì rồi? Mà anh có việc gì cần làm ở đây à? Tuy điều này đã đã phạm vào kiêng kị của anh, nhưng đối với tôi, nó rất là quan trọng.

Tần Nhan cẩn thận nói.

- Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Cô có là gì của tôi đâu. Thật là kỳ quái.

Lâm Vân thuận miệng trả lời. Hắn căn bản không muốn trả lời những vấn đề này của Tần Nhan.

Tuy nhiên, qua câu hỏi của Tần Nhan cùng với việc cô ta sửa chữa truyền tống trận ở núi Cửu Hoa, Lâm Vân cũng đoán ra được cô ta muốn cái gì. Cô ta muốn mình giúp cô ta rời khỏi Địa Cầu.

Nước mắt của Tần Nhan đã lưng tròng. Từ nhỏ đến lớn cô ta đều được gia đình chiều chuộng, thích gì được nấy. Vô luận ở trường học hay ở bên ngoài, đều được mọi người kính nể. Cho dù là lúc tu tiên, cô ta cũng được sư phụ yêu thương như bảo bối. Nhưng ở trước mặt Lâm Vân, cô ta liên tục chịu thiệt thòi.

Cô ta không chỉ bị Lâm Vân một lần chế nhạo, thậm chí còn không đếm xỉa. Rất nhiều năm trước, nếu không phải vì cô ta đã cứu được một mạng cho Vũ Tích, thì nói không chừng Lâm Vân đã giết cô ta rồi. Không ngờ nhiều năm sau, khi cô ta đã là người tu tiên, vẫn như vậy bị Lâm Vân chế nhạo.

Tần Nhan lau nước mắt, rồi vung tay lên, một đống linh thạch xuất hiện trước mặt của Lâm Vân. Cô ta bình tĩnh nói:

- Nếu anh trả lời câu hỏi của tôi, thì tôi sẽ cho anh số linh thạch này.

Lâm Vân nhìn đống linh thạch. Không ngờ cô nàng Tần Nhan cũng khá giàu có. Đống linh thạch kia ít nhất phải có hai mươi nghìn linh thạch Thượng Phẩm, và khoảng ba, bốn trăm nghìn linh thạch Trung Phẩm. Xem ra sư phụ của Tần Nhan tích lũy được không ít.

Thấy Lâm Vân nhìn đống linh thạch không nói lời nào, Tần Nhan âm thầm cười lạnh. Còn tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ như vậy. Dù số linh thạch này đã là chín phần tài sản của cô ta, nhưng vì muốn rời khỏi Địa Cầu, Tần Nhan không hề tiếc nuối.

Nhìn Tần Nhan khinh thường nhìn mình, Lâm Vân mỉm cười. Chẳng quan tâm tới cô ta, xoay người rời đi.

Thấy Lâm Vân rời đi, Tần Nhan lại sững sờ. Có chút bội phục với . Nhiều linh thạch như vậy mà có thể bỏ qua được, không khỏi nói:

- Chẳng lẽ anh không cần nhiều linh thạch như vậy sao?

Lâm Vân bỗng đứng lại, cũng vung tay lên. Một đống linh thạch nhiều gấp mấy chục lần số linh thạch của Tần Nhan chất đống trên mặt đất. Tổng số lượng là một triệu linh thạch Thượng Phẩm.

Số linh thạch này đối với Lâm Vân mà nói, chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

Lâm Vân nhìn Tĩnh Như trợn mắt há mồm, thản nhiên nói:

- Nếu cô có thể biến đi cho khuất mắt tôi, thì số linh thạch đó sẽ là của cô.

Vài phút sau, Tần Nhan mới hồi phục tinh thần. Sư phụ của cô ta đã từng nói, linhh thạch là thứ rất quý giá ở Tu Chân Giới. Một viên linh thạch Thượng Phẩm có thể đổi lấy một trăm viên linh thạch Trung Phẩm. Một viên linh thạch Trung Phẩm có thể đổi được một trăm viên linh thạch Hạ Phẩm.

Mà sư phụ để lại mấy vạn linh thạch Thượng Phẩm và Trung Phẩm. Sư phụ nói rằng đây là số tài sản không nhỏ. Bởi vì sư phụ vốn là một vị luyện đan danh tiếng, nên mới có thể tích cóp được nhiều linh thạch như vậy.

Lẽ ra Lâm Vân tu luyện tới mức này, linh thạch phải là thc quan trọng nhất với hắn mới đúng. Tần Nhan lấy ra nhiều linh thạch như vậy, vốn tưởng rằng Lâm Vân sẽ động tâm. Thậm chí cô ta còn chuẩn bị cười nhạo nếu Lâm Vân lộ ra vẻ tham lam và kinh hỉ.

Nhưng Lâm Vân lại tiện tay lấy ra hàng triệu linh thạch Thượng Phẩm, Tần Nhan đã như hóa đá. Cô ta rốt cuộc hiểu ra rằng, số tài sản của cô ta so với Lâm Vân chỉ như một tên ăn mày mà thôi.

Ở thời khắc này, cô ta thậm chí có một loại xúc động. Lập tức lấy một triệu linh thạch đó rồi rời đi.

Hồi lâu, Tần Nhan mới hít sâu một hơi. Lâm Vân đã lấy ra nhiều linh thạch như vậy chỉ vì đuổi mình, chứng tỏ số linh thạch đó không là gì đối với hắn. Cô ta cũng không hoài nghi lời Lâm Vân nói, mặc dù hai người là cừu nhân. Không vì lý do nào khác, chỉ là trực giác mà thôi.

- Xin lỗi, tôi thu lại những lời vừa nãy nói.

Sắc mặt Tần Nhan ảm đạm, thu số linh thạch của mình lại. Buồn cười vừa mới đây thôi, cô ta còn lo sợ một khi tài sản của mình bị bại lộ, Lâm Vân sẽ giết người diệt khẩu, rồi cướp số tài sản của mình.

Thấy Tần Nhan trở nên ăn nói khép nép, Lâm Vân cũng không khiêu khích cô ta nữa. Lâm Vân vốn không phải là người thích bới chuyện. Với hắn mà nói, nếu không mạo phạm tới hắn, hắn sẽ không chủ động đi tới khiêu khích. Trừ khi người đó có thứ mà hắn muốn.

Hắn hiểu suy nghĩ của Tần Nhan, cũng mặc kệ cô ta, tiện tay thu linh thạch lại.

Lâm Vân xoay người, tiếp tục đi vào hang núi. Hắn cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật buồn cười. Khoe khoang trước mặt một cô gái như vậy thì có ích gì cơ chứ. Chỉ tổ lãng phí thời gian.

- Cô còn đi theo tôi làm gì?

Lâm Vân nhìn Tần Nhan lẽo đẽo theo sau.

Tần Nhan bỗng giảo hoạt cười:

- Anh cho tôi một triệu linh thạch để tôi rời đi. Nhưng tôi không lấy, cho nên tôi vẫn có thể đi theo anh.

Lâm Vân nhíu mày. Trong lòng tự nhủ, biểu hiện của Tần Nhan có vẻ không thích hợp. Tính cách của cô ta đâu có nhí nhảnh như vậy. Chẳng lẽ cô ta đã trở nên nhìn không thấu rồi?

Trong lòng Tần Nhan rất chua xót. Cô ta đâu muốn như vậy. Nhưng từ những biểu hiện của Lâm Vân, chứng tỏ hắn nhất định đã từng rời khỏi Địa Cầu. Nếu mình muốn nâng cao tu vị bản thân, ngoại trừ nhờ hắn giúp đỡ ra, cô ta thật không nghĩ ra biện pháp nào khác. Mỉm cười với hắn cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ.

- Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tôi còn có việc phải làm, đừng mãi đi theo tôi làm gì.

Lâm Vân dừng lại, nhìn chằm chằm vào Tần Nhan nói.

- Có phải anh đã từng rời khỏi Địa Cầu không?

Tần Nhan hỏi. Đây cũng là điều mà cô ta muốn biết nhất.

- Đúng vậy.

Lâm Vân không cần phải nói dối.

Tần Nhan sững sờ. Suy đoán là một chuyện, nhưng chính miệng Lâm Vân nói ra lại là một chuyện khác. Cô ta vẫn có chút rung động.

- Tôi muốn anh giúp tôi rời khỏi Địa Cầu.

Tần Nhan nói ra câu mà trong lòng cô mong muốn nhất.

Lâm Vân mỉm cười:

- Vì sao tôi phải đáp ứng cô?

## 610. Chương 516 (1-2): Lâm Quý

- Vừa nãy anh cũng nói trên Địa Cầu chỉ còn hai chúng ta là tu sĩ. Chắc anh đang có việc gì cần làm ở đây, có lẽ tôi có thể giúp được gì đó. Cái này coi như là thù lao, tôi chỉ muốn lần sau anh rời khỏi Địa Cầu, cũng dẫn theo tôi đi cùng.

Tần Nhan cắn muôi nói. Hiện tại điều quan trọng nhất đối với cô ta chính là nâng cao tu vị.

Lâm Vân thở dài. Hắn đương nhiên nhìn ra Tần Nhan rất bức thiết muốn rời khỏi đây. Nhưng lúc này hắn muốn rời đi chỉ có thể dùng pháp bảo phi hành, thời gian phi hành rất là dài. Tinh Hà Trùy không ở bên cạnh, muốn thông qua pháp bảo phi hành khác đi lại trong vũ trụ thật không dễ dàng. Cho dù Lâm Vân có biết rõ tuyến đường, cũng không phải là chuyện một hai năm.

Huống hồ Lâm Vân cũng không muốn đưa Tần Nhan tới Nguyệt Tinh, đó là hành tinh của hắn. Tuy nhiên, có thể nhờ Tần Nhan giúp đỡ mình vài chuyện. Lúc này Lâm Vân cần tập trung thời gian luyện hóa hoàn toàn Giới Đỉnh. Căn bản không có thời gian đi tìm tấm bia đá. Nếu Tần Nhan có thể giúp hắn tìm ra tấm bia đã, cũng bớt cho hắn không ít chuyện.

Mặc dù Lâm Vân không chứng kiến khả năng tìm kiếm của Tần Nhan, nhưng lại rất tin tưởng. Bởi vì ở một nơi cằn cỗi như Địa Cầu, mà cô ta vẫn có bản lĩnh tìm ra tài liệu sửa chữa truyền tống trận. Đủ biết cô ta sở trường về việc này.

Nghĩ tới đây Lâm Vân nói:

- Được rồi, thấy cô thành tâm như vậy, tôi cho cô một cơ hội. Đây là hình vẽ của một tấm bia đá, cũng là thứ cần thiết để rời khỏi Địa Cầu. Nếu cô có thể tìm ra được nó, tôi cam đoan sẽ dẫn theo cô rời khỏi đây. Nếu cô không tìm được, vậy thì tôi cũng chịu. Lúc đó cô đừng đi theo quấn quit tôi nữa.

Nói xong, Lâm Vân lấy một cái thẻ ngọc, rồi khắc hình ảnh và một vài chi tiết lên trên đó rồi đưa cho Tần Nhan.

Tần Nhan nhìn thẻ ngọc. Ở trên có vẽ một tấm bia đá và một vài lời giới thiệu. Cô ta bỗng nhiên cảm thấy tấm bia đá có chút quen quen. Giống như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng nhất thời không nghĩ ra.

Tuy nhiên, nếu đã quen thuộc, vậy thì mình có thể tìm được tấm bia đá đó. Nghĩ tới đây, Tần Nhan cất thẻ ngọc đi, ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, nói:

- Cứ quyết định như vậy đi. Tôi tin rằng tôi có thể tìm được tấm bia đá đó cho anh. Mà anh cho tôi số điện thoại, lúc tìm được rồi thì tôi gọi điện để báo.

Lâm Vân ngạc nhiên, Tần Nhan có vẻ rất tin tưởng là tìm được thì phải. Hắn hơi hoài nghi, cô nàng này dựa vào cái gì mà tư tin như vậy?

Tuy nhiên như vậy cũng tốt, ít nhất hắn không cần dùng cái Giới Đỉnh để thử. Dù sao chuyện này chẳng những nguy hiểm, mà còn có khả năng mắc kẹt trong kết giới. Hắn có thể dùng thời gian rảnh để luyện hóa hoàn toàn Giới Đỉnh.

Lâm Vân lấy một viên ngọc truyền tin cho Tần Nhan:

- Lúc nào cần tìm tôi thì cứ dùng viên ngọc truyền tin này. Gọi điện thoại không thuận tiện bằng.

Tần Nhan nhận lấy viên ngọc. Cô ta cũng biêt về thứ này, nhưng cô ta không có viên nào. Tần Nhan lại hỏi:

- Nếu anh muốn tìm tôi cũng thông qua viên ngọc này sao à?

Lâm Vân mỉm cười:

- Chỉ cần cô còn ở trên Địa Cầu, tôi có thể tìm được cô.

Tay Tần Nhan run lên, thiếu chút nữa để rơi viên ngọc xuống đất. Chỉ cần mình còn ở trên Địa Cầu, hắn sẽ nhìn thấy? Tu vị của hắn đã tới mức nào rồi?

Theo như lời của sư phụ, cho dù là tu luyện tới Đại Thừa cũng không thể dùng thần thức phóng khắp cả một hành tinh. Mà Lâm Vân lại làm được. Lẽ nào hắn đã là thành tiên rồi?

Thấy bộ dáng sửng sốt của Tần Nhan, Lâm Vân đành phải nhắc nhở:

- Cô nhanh đi đi. Tôi cũng muốn rời khỏi đây. Ở Địa Cầu chắc không còn ai có thể uy hiếp được cô. Hy vọng cô sớm tìm thấy tấm bia đá. Tuy nhiên, theo một ít tin tức mà tôi giải mã được, tấm bia đá đó rất có thể nằm trong nước. Đây là viên Tị Thủy Châu, cho cô mượn dùng.

Lâm Vân tìm được Tị Thủy Châu cũng ở rừng rậm Amazon. Tuy nhiên hiện tại hắn không cần dùng, nên mới đưa cho Tần Nhan. Hắn chỉ hy vọng Tần Nhan tìm thấy càng sớm càng tốt.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Tần Nhan nhận lấy Tị Thủy Châu, nhưng trong lòng lại nói:”Địa Cầu không có ai uy hiếp được mình? Không phải còn có ngươi đó sao?”. Tuy nhiên lời này chỉ để ở trong lòng mà thôi, không dám nói ra. Mà tên Lâm Vân cũng thật là giàu, ngay cả Tị Thủy Châu cũng có.

Tần Nhan cũng biết vì sao thái độ của Lâm Vân đối với mình lại ác liệt như vậy. Đều là vì chuyện năm đó. Nhưng nói đi nói lại, nếu không có chuyện năm đó, thì cô ta cũng không ghi hận Lâm Vân rồi. Chỉ là hiện tại có thể giúp đỡ cô ta, ngoại trừ Lâm Vân ra không có người nào khác. Cô ta đành phải vì lợi ích toàn cục mà khép nép với Lâm Vân.

Thấy Tần Nhan cuối cùng cũng rời đi, Lâm Vân thở phào một cái. Việc kế tiếp là luyện hóa toàn bộ Giới Đỉnh. Có lẽ phải mất thêm một tháng.

Tần Nhan cũng biết giữa mình và Lâm Vân không có chuyện gì để nói. Cũng không muốn nói nhiều với Lâm Vân. Chỉ cần hắn đáp ứng dẫn theo cô ta rời khỏi Địa Cầu là được. Sau đó cô ta tùy tiện tìm một hành tinh Tu Chân, rồi mặc kệ Lâm Vân. Dù tu vị của Lâm Vân thâm bất khả trắc, nhưng cô ta có nguyên tắc của mình. Giúp hắn tìm kiếm hoàn toàn là một giao dịch mà thôi.

Mà tấm bia đá kia có vẻ rất quan trọng với hắn thì phải.

Tần Nhan rời đi núi Côn Luân, trong lòng đang tự hỏi, rốt cuộc mình đã từng nhìn thấy tấm bia đá ở đâu nhỉ? Nếu không vì sao quen thuộc như vậy.

Đáp xuống một con đường của Yên Kinh, Tần Nhan vừa đi đường, vừa suy nghĩ nơi cô ta nhìn thấy tấm bia đá.

Một tờ áp phích cực lớn dán trên rạp chiếu phim hấp dẫn rất nhiều người. Tần Nhan nhìn lướt qua, bốn chữ lớn “Hải tặc đảo Tiêm” rơi vào mắt của cô ta. Tần Nhan khẽ giật mình. Cô ta có ấn tượng với bốn từ này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Trong khoảng thời gian ngắn, vì cố nhớ lại mà sững sờ đứng tại đó.

- Chào em, anh là Lâm Quý. Em cũng thích xem bộ phim này à?

Một công tử có phong độ nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tần Nhan, chủ động lên tiếng.

Lúc Lâm Quý vừa nhìn thấy Tần Nhan, y liền giật nảy mình. Tần Nhan vốn là một mỹ nữ, cộng thêm nhiều năm tu luyện, bây giờ đã là Kết Đan, cho nên dung mao càng thêm phiêu dật. Một người bình thường như y đâu từng thấy một cô gái như vậy. Liền không nhịn được đi lên chào hỏi.

Không chỉ nói y vốn là một công tử ăn chơi. Cho dù không phải tay ăn chơi thì cũng bị khí chất của Tần Nhan hấp dẫn. Đây là do Tần Nhan đang nhìn tấm áp phích mà ngẩn ngơ, nên quên mất không che dấu dung mạo. Lúc bình thường, người phàm nhìn thấy khuôn mặt của cô ta cũng chỉ có cảm giác mơ hồ mà thôi.

Tần Nhan đang sắp nghĩ ra rồi thì bị người khác xen ngang, trong lòng rất căm tức. Tất cả ủy khuất do Lâm Vân gây ra, lúc này bỗng bạo phát.

- Cút đi.

Cô ta giận dữ mắng một câu, rồi tung một cước đá Lâm Quý bay xa mấy mét, vừa vặn rơi vào trong một cái thùng rác, chấn kinh vô số con ruồi.

Lâm Quý tung hoành Yên Kinh nhiều năm như vậy, còn chưa có ai dám vô lễ với y như Tần Nhan. Phải biết rằng y chính là người của Lâm gia Yên Kinh. Không nói tới người khác, Lâm Vân vốn chính là người mà cả Yên Kinh đều biết. Lâm gia càng là một gia tộc không có ai dám đắc tội.

Vậy mà hôm nay y lại bị một cô gái đá vào trong thùng rác, còn mắng một câu cút đi. Lâm Quý sao có thể nhịn được nữa. Cho tới bây giờ đều chỉ là y đá người, chưa có người nào dám đá y.

- Đồ gái điếm, lão tử chính là người của Lâm gia, Lâm Quý, chưa nghe nói phải không? Nhưng Lâm Vân ngươi phải biết chứ. Mẹ nó, lá gan thật không nhỏ, dám dùng chân đá ta. Cho dù hậu trường của ngươi lớn đến mấy, lão tử cũng muốn đánh sập.

Lâm Quý leo ra thùng rác, tức giận chỉ vào Tần Nhan.

Ngay lập tức có ba tên to cao đi tới bao vây Tần Nhan lại. Tần Nhan hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị giáo huấn Lâm Quý một trận. Nhưng nghe thấy y nói y là người của Lâm gia, trong khoảng thời gian ngắn cô ta có chút do dự.

Cô ta không sợ người của Lâm gia, nhưng cô ta lại sợ đắc tội với Lâm Vân. Nếu Lâm Vân tức giận thì cô ta mãi mãi không có cách nào rời khỏi Địa Cầu.

- Như thế nào, sợ rồi phải không? Vừa nãy cô rất ngưu bức cơ mà? Dám đá Quý ca, tôi nghĩ lúc trên giường cô nên biểu hiện tốt một chút, thì mới khiến Quý ca mới bớt giận. Cô gái, làm việc gì cũng không nên quá xúc động, sẽ liên lụy tới cả nhà đấy. Ha ha, còn xem “Hải tặc đảo Tiêm”? Tôi còn tưởng rằng cô là hải tặc Somalia tới chứ?

Một tên to con săm hình con rết ở cánh tay, nhìn Tần Nhan, cười hắc hắc.

Y biết mỹ nữ này đã đắc tội với Quý thiếu, nên Quý thiếu chơi chán thì có thể có phần của mình. Nghĩ tới sắp được hưởng thụ một nữ nhân cực phẩm như vậy, vẻ mặt của y càng thêm hèn mọn bỉ ổi.

Tần Nhan tức giận đến cắn chặt hàm răng. Cô ta rất muốn tung một cước giải quyết toàn bộ đám người này. Nhưng cô ta không dám làm như vậy, bởi vì bọn chúng là người của Lâm gia.

Bỗng nhiên một tia sáng lóe lên trong óc của Tần Nhan. Hải tặc Somalia? Cô ta rốt cuộc đã nghĩ ra nơi nhìn thấy tấm bia đá kia rồi. Phải đi tới đó luôn mới được.

- Muốn đi sao, không có phần đâu. Một mỹ nữ như cô phải đợi tôi và các anh em của tôi chơi đùa chán đã.

Lâm Quý đi tới trước mặt Tần Nhan, lạnh lùng nói.

Nhìn thấy Tần Nhan á khẩu không trả lời được, Lâm Quý đi tới gần, nhẹ giọng nói:

- Có biết hoa hậu giảng đường của đại học Yên Kinh hay không? Cô ta đã bị lão tử và huynh đệ thay phiên nhau hiếp cho đến chết. Hiện tại đến phiên cô.

Tần Nhan không thể nhịn được nữa, đang muốn phát tác.

- Cô đi đi, việc này giao cho tôi.

Một thanh âm lạnh lùng vang lên.

Tần Nhan nhình sang, là Lâm Vân, trong lòng liền vui vẻ. Không chút nghĩ ngợi nói “Cảm ơn”, rồi xoay người rời đi. Hiện tại cô ta không thể chờ đợi được, muốn đi chứng thực suy đoán của mình.

- Ngươi là thằng đéo nào, lão tử…

Lâm Quý còn chưa dứt lời, đã ăn một cái bạt tai.

Mười cái răng trong miệng Lâm Quý liền văng ra ngoài. Đồng thời hai chân và hai tay của y liền tê rần. Có tiếng kẽo kẹt vang lên, rõ ràng xương cốt đã bị đứt gãy.

- A…

Vài tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lâm Quý phát hiện không biết từ khi nào, ba tên thủ hạ của y cũng tên liệt nằm xuống đất. Trong miệng thì toàn là máu và răng gãy.

Tần Nhan quay đầu hìn Lâm Vân, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn có sở thích đánh gãy tay chân? Chẳng những ra tay hung ác với người khác, mà ngay cả họ hàng cũng không tha. Tuy nhiên, hành động này của Lâm Vân khiến cô ta cảm thấy một tia khoái ý.

- U u….

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

Khi cảnh sát tới, nhìn thấy Lâm Quý nằm trên mặt đất, bị đánh rất là thê thảm, trong lòng đều run lên. Xong đời rồi, người kia chính là Lâm Quý, người của Lâm gia a. Mà nhìn thương tích trên người y, có lẽ nửa đời sau y phải ngồi trên xe lăn.

- Cậu dám hành hung người trên đường?

Tên cảnh sát nghĩ tới tiền đồ của mình sắp tới điểm cuối, trong lòng hận không thể lập tức bắn chết Lâm Vân. Dù y biết Lâm Quý là một thiếu niên hư hỏng, không việc ác nào không làm, nhưng y lại bị đánh trọng thương trong khu vực của mình. Thật đúng là không may. Biện pháp cứu vãn bây giờ là bắt Lâm Vân trở về rồi cho Lâm gia một cái công đạo.

Lâm Vân cười lạnh một tiếng:

- Hạng người này đáng bị đánh. Y đã gây họa cho nhiều cô gái như vậy, thậm chí còn dám ngang nhiên uy hiếp con gái trên đường. Đánh y mới là đúng pháp luật.

Những người xung quanh nghe thấy Lâm Vân nói vậy đều tỏ vẻ hả hê. Bọn họ cũng nhận ra Lâm Quý, và biết Lâm Vân nói là thật. Trong lòng bọn họ chỉ mong tên Lâm Quý chết đi mà thôi, gãy chân gãy tay còn nhẹ chán.

- Vô luận như thế nào, cậu hành hung người trên đường là không đúng. Chúng tôi sẽ không buông tha một kẻ xấu, cũng không oan uổng người tốt. Hiện tại mời cậu đi theo chúng tôi để làm bản tường trình. Vụ án này đã không chỉ còn là ẩu đả bình thường, mà đã trở thành vụ án hình sự, cố ý gây thương tật cho cho nạn nhân.

Nói xong, tên cảnh sát cầm còng tay, muốn khóa Lâm Vân lại.

Ánh mắt của Lâm Vân trở nên lạnh lẽo. Dù hắn biết các quốc gia trên Địa Cầu đều tôn trọng pháp luật, nhưng từ trước tới nay hắn chưa từng quan tâm tới điều đó. Nếu mấy tên cảnh sát này vẫn muốn bắt hắn, thì hắn không ngại giáo huấn bọn họ một trận. Là một người đã từng trải qua núi thây biển máu, Lâm Vân không giết mấy người Lâm Quý đã là khắc chế lắm rồi.

Chủ yếu là vì hắn còn lo lắng lão gia tử còn đang ở đây, và tập đoàn Vân Môn. Nhưng hắn chỉ lo lắng một chút mà thôi. Để cho người thường dùng còng tay khóa hắn, hắn sao có thể nhẫn nhịn được. Nếu không phải không muốn những người này ảnh hưởng tới việc Tần Nhan tìm tấm bia đá, thì hắn căn bản chẳng muốn chạy tới đây.

- Quý nhi…

Một chiếc xe vừa đỗ ở lề đường, một thiếu phụ đã mang theo vẻ nức nở chạy tới. Ngay sau đó là mấy tên nam tử cũng xuống xe. Đằng sau chiếc xe là xe cứu thương, các bác sĩ vội vàng nâng cán cứu thương chạy tới chỗ Lâm Quý.

Thấy người nam tử trung niên xuống xe, tên cảnh sát âm thầm kêu hổ. Y đương nhiên biết người trung niên kia chính cha của Lâm Quý, cục trưởng Lâm Hi Bình. Y vội vàng chạy tới trước mặt người trung niên, nói:

- Chào Lâm cục trưởng.

Thiếu phụ nhìn thấy con mình nằm tê liệt trên mặt đất, kêu lên một tiếng bi thống. Rồi nhìn thấy một cảnh sát đang cầm còng tay đứng trước mặt Lâm Vân. Bà ta oán hận đi tới nói với hắn:

- Ngươi chính là kẻ khiến Quý nhi như vậy. Ngươi là tên khốn kiếp…

Nói tới đây, thiếu phụ liền giơ tay muốn tát Lâm Vân. Ánh mắt của Lâm Vân đầy vẻ lạnh lùng, cũng vung tay tát một cái. Thiếu phụ kia liền bay xa vài mét, nhổ ra mấy cái răng. Đây là do Lâm Vân hạ thủ lưu tinh. Con hư tại mẹ, mụ này cũng không phải hạng người tốt đẹp gì.

- Ngươi dám đánh ta.

Thiếu phụ như bị điên lao tới Lâm Vân.

## 611. Chương 517 (1-2): Cầu Họa

Lâm Vân nhíu mày, bỗng nhiên, bà ta bị người trung niên kia giữ lấy. Đồng thời người trung niên cũng ngăn cản vài tên cảnh sát muốn bắt Lâm Vân.

- Xin hỏi, có phải cậu cũng họ Lâm không?

Trung niên nhìn thấy người thanh niên này có điểm giống với Lâm Vân, nhân vật truyền kỳ của Lâm gia. Nhưng ông ta không dám xác định. Bởi vì dù sao cũng đã qua hai mươi năm rồi, mà dung mạo của người này vẫn giống như chỉ hai mươi mấy tuổi.

- Ta chính là Lâm Vân.

Lâm Vân mặt không biểu tình trả lời.

Lâm Hi Bình đột nhiên cảm thấy trong đầu ong ong. Ông ta không ngờ người đánh tàn phế con trai mình lại là Lâm Vân, người mà có địa vị cao hơn cả lão gia tử.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Hi Bình sững sờ, đôi chân thì phát run. Ông ta không biết nên làm gì cho phải. Dù quyền thế của ông ta có lớn hơn nữa, nhưng đối mặt với Lâm Vân, ông ta chỉ như một con kiến hôi mà thôi. Lâm Vân chỉ cần nói một câu, cuộc sống của ông ta sẽ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. Điều này còn không phải là trọng yếu, ông ta tin rằng, nếu Lâm Vân muốn lấy mạng của mình hoặc con của mình, thì cũng chỉ là vài cái nhấc tay.

Người khác có thể không biết nhiều về Lâm Vân, nhưng những con cháu của Lâm gia đồng lứa với hắn, đều hiểu rằng hắn chính là một truyền kỳ. Mà hôm nay con của mình thị bị nhân vật truyền kỳ đó đánh cho tàn phế.

- Lâm gia có đứa con cháu bỏ đi này, còn không bằng nuôi một con chó còn tốt hơn. Đi điều tra xem tên Lâm Quý kia đã làm những chuyện thương thiên hại lý gì. Đồng thời điều tra các con cháu còn lại của Lâm gia. Có tên nào dám làm việc táng tậm lương tâm, thì toàn bộ xử lý.

Lời này của Lâm Vân văng vẳng bên tai của Lâm Hi Bình.

Khi ông ta hồi phục tinh thần, thì phát hiện Lâm Vân đã không còn tung tích.

- Anh làm cái gì vậy, sao lại thả tên kia chạy trốn. Anh…

Thiếu phụ kia còn kêu gào nói.

Lâm Hi Bình không chút nghĩ ngợi, tát vợ mình một cái:

- Con hư tại mẹ, nếu không phải do cô dung túng, thì Quý nhi đâu biến thành như vậy. Tôi đã sớm nói với cô rồi, quán tử bất hiếu, quán cẩu thượng lò.

(Nuông chiều con thì con bất hiếu, nuông chiều chó thì chó lên nồi)

- Anh dám đánh tôi?

Thiếu phụ giống như bị điên xông về phía Lâm Hi Bình, hồn nhiên quên mất đứa con còn đang nằm tê liệt trên mặt đất.

- Hắn chính là Lâm Vân trong truyền thuyết?

Tên cảnh sát thì thào nói. Bỗng nhiên sau lưng y đổ đầy đồ mồ hôi lạnh. Nếu lúc ấy mình còng tay Lâm Vân, thì kết quả sẽ như thế nào? Y không dám nghĩ tiếp nữa.

Lâm Vân không ngờ hắn chỉ nói tùy tiện một câu, đã khiến cho các con cháu của Lâm gia ở Yên Kinh đều lo sợ bất an, không dám kiêu ngạo như lúc trước. Đồng thời tình hình trị an của Yên Kinh bỗng nhiên trở nên tốt hơn. Các bang phái xã hội đen nghe nói Lâm Vân trở lại đều co đầu rút cổ. Trong khoảng thời gian ngắn, các vụ án ở Yên Kinh giảm đi đáng kể.

- Không ngờ chỉ là cái tên thôi cũng tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy…

Một vị cục trưởng cục cảnh sát nhìn hồ sơ hình sự giảm đi rõ rệt, không khỏi cảm thán một tiếng.

Lâm Vân sở dĩ có thể kịp thời đi tới Yên Kinh hỗ trợ Tần Nhan, là bởi vì thần thức của hắn vừa vặn quét tới Tần Nhan đang trầm tư. Biểu lộ như vậy, chắc cô ta sắp nhớ ra gì đó. Mà có người đi lên quấy rầy Tần Nhan suy nghĩ, Lâm Vân đương nhiên không dễ dàng bỏ qua.

Tần Nhan tìm được tấm bia đá càng sớm, thì hắn càng nhanh gặp được mấy người Vũ Tích. Việc này mới là việc quan trọng nhất. Huống hồ Lâm Quý lợi dụng danh tiếng của mình để làm xằng làm bậy, hắn càng có lý do để trừng trị.

Nếu không liên quan gì tới hắn, mặc kệ ngươi giết ngươi hay gây án, hắn chẳng muốn quan tâm. Nhưng nếu người đó lợi dụng danh tiếng của hắn để làm xằng làm bậy, hắn quyết không bỏ qua.

….

Tần Nhan không lo lắng chuyện của Lâm Vân. Hiện tại cô ta đang muốn tới Lý gia.

Hơn hai mươi năm trước, khi Tần gia và Lý gia còn là đồng minh, hai nhà muốn kết thân gia với nhau. Cho nên Tần gia mới gả Tần Nhan cho Lý Danh Sinh. Mà Tần Nhan thì đã từng đi tới nhà Lý gia một lần.

Lúc ấy Tần Nhan đi cùng với ông nội tới Lý gia. Lão gia tử của Lý gia, Lý Ly vì thể hiện mọi người đều là một nhà, nên tiếp đón cả hai người ở phòng đọc sách. Lúc đó Tần Nhan đã nhìn thấy một bức tranh trong phòng đọc sách của Lý Ly.

Bức tranh này vẽ cảnh biển, còn vài hòn đảo n��i già. Cộng thêm đan dược kéo dài tuổi thọ do tập đoàn Vân Môn sản xuất, nên thân thể của ông ta vẫn còn khỏe mạnh. Hôm nay ông ta đang tưới cây cảnh, thì người hầu đi vào nói rằng có một cô gái bái phỏng. Còn là Tần Nhan của Tần gia.

Nhìn cô gái thiếu chút nữa thành cháu dâu của mình này, trong lòng Lý Ly rất là cảm khái. Năm đó khi Lý Danh Sinh bị chết, nếu không phải ông ta kịp thời ra lệnh cho toàn bộ người của Lý gia không được tìm Lâm Vân báo thù, chỉ Lý gia đã không còn tồn tại rồi.

Trải qua hai mươi năm an phận, Lý Ly đã không còn oán hận gì với Lâm Vân. Chuyện năm đó hoàn toàn là do Lý gia khơi mào trước, Lâm Vân coi như là tự bảo vệ bản thân. Hơn nửa thế lực của Lý gia ở Phần Giang bị tổn thất trong tay của Lâm Vân. Về sau Lý Danh Sinh cũng bị chết trong tay hắn.

Cũng may ông ta cảm thấy không đúng, liền phát lệnh xuống, bằng không hậu quả khó mà nói. Sở dĩ ông ta hạ lệnh như vậy, bởi vì ông ta nhìn ra Lâm Vân không phải là hạng người lưu luyến hồng trần và thích tranh đầu quyền lực. Kết quả là dự đoán của ông ta không sai. Lý gia không động vào Lâm Vân, thì Lâm Vân cũng chẳng muốn dây dưa gì với Lý gia.

- Lý gia gia…

Tần Nhan thấy Lý Ly trầm tư suy nghĩ, liền liên tiếng nhắc nhở.

- À, Tiểu Nhan, cháu ngồi đi. Ài, già rồi nên hay nghĩ vẩn vơ. Vẫn là tuổi trẻ tốt nhất. Mà cháu có vẻ như không thay đổi gì nhỉ.

Lý Ly phục hồi tinh thần, hơi có lỗi nói.

- Lý gia gia, cháu có thể nhìn phòng đọc sách của gia gia một lúc được không?

Câu đầu tiên của Tần Nhan đã khiến Lý Ly ngạc nhiên.

Thấy Lý lão gia tử thất thần, Tần Nhan liền khẩn trương. Nếu ông ấy không đồng ý thì làm sao bây giờ? Cô ta đã dùng thần thức kiểm tra và biết bức tranh đó không còn treo ở chỗ cũ. Nên cô ta muốn hỏi bức tranh đó đang ở đâu.

- À, không có vấn đề gì, cháu đi theo ta.

Lý Ly dẫn theo Tần Nhan tới phòng đọc sách.

Bởi vì đã dùng thần thức nhìn qua một lần, nên khi vào thư phòng Tần Nhan chỉ tùy ý nhìn. Cô ta thở dài một tiếng rồi mới nói:

- Rất nhiều năm trước cháu và ông nội đã tới nơi này. Không ngờ đảo mắt đã qua nhiều năm như vậy.

- Ài, ông nội của cháu là người tốt, nhưng ông ta ra đi quá sớm…

Lý Ly cũng thở dài.

Trong lòng của Tần Nhan có chút thương cảm. Dù năm đó Tần gia bắt buộc cô và Lý Danh Sinh và kết hôn, ông nội cũng không chủ động đi lên ngăn cản, đã khiến Tần Nhan rất không thoải mái. Nhưng Tần Nhan vẫn rất tôn kính ông nội của mình. Trước kia cô không hiểu chuyện, không biết đã làm bao nhiêu việc khiến ông nội phải hao tâm tổn trí. Nhưng hiện tại, khi cô hiểu chuyện rồi thì ông nội lại mất. “Cây muốn lặng mà gió chẳng ngửng, con nuôi lớn mà thân không tại”, có lẽ hợp với tâm tính của cô bây giờ.

Tần Nhan áp chế sự đau lòng, lần nữa nói:

- Lý gia gia, cháu nhớ năm đó khi cháu đi vào căn phòng này, cháu có nhìn thấy một bức tranh rất kỳ quái treo trên tường. Không biết bây giờ nó đâu rồi?

Lý Ly khẽ giật mình, với sự lõi đời của ông ta, lập tức biết mục đích tới đây lần này của Tần Nhan là có liên quan tới bức tranh. Ông ta liền hỏi:

- Tiểu Nhan, cháu tới đây vì bức tranh à?

Tần Nhan vừa nghe là biết Lý Ly đã đoán ra một chút, cũng không có ý giấu diếm, mà gật đầu:

- Vâng, một người bạn của cháu muốn có bức tranh đó. Không biết hiện tại bức tranh đó đang ở đâu? Đương nhiên, cháu sẽ trả đủ tiền, không khiến Lý gia gia khó xử.

- Tiểu Nhan, bức tranh đó vốn không đáng bao nhiều tiên. Chỉ là một bức tranh mà ta nhặt được mà thôi. Nếu ta vẫn còn giữ nó, thì tặng luôn cho cháu cũng được, nói gì tiền bạc. Nhưng ta cho người khác bức tranh đó rồi.

Trong lòng Lý Ly bỗng dâng lên một cảm giác kỳ quái. Ông ta nhớ tới chuyện của Lâm Vân.

Tần Nhan hơi thất vọng, nhưng lập tức hỏi:

- Lý gia gia có thể nói cho cháu biết gia gia đã tặng bức tranh đó cho ai không?

Thấy Tần Nhan có vẻ rất coi trọng bức tranh, tuy Lý Ly hơi tò mò, nhưng ông ta là một người từng trải, đương nhiên biết việc gì có thể hỏi, việc gì không thể hỏi.

- Tám năm trước, một bằng hữu người Mi tới nhà ta chơi. Y nhìn thấy bức tranh đó, liền rất thích rồi muốn mua với giá cao. Bởi vì người bằng hữu đó là một đối tác làm ăn, cho nên ta dứt khoát cho y. Y tên là Hughes, chính là tổng giám đốc của công ty Kỳ Điện, chi nhánh Hoa Quốc.

Nghe Lý Ly nói vậy, Tần Nhan thầm nghĩ, đã có danh tiếng thì cũng dễ tìm.

Nghĩ tới đây, Tần Nhan lần nữa hỏi:

- Không biết Lý gia gia nhặt được bức tranh đó ở đâu?

Lý Ly thở dài nói:

- Đó là chuyện của vài chục năm trước. Năm đó ở một đạo quan thuộc núi Mi Sơn, ta có nhặt được một cái hộp gỗ. Bên trong chính là bức tranh và một viên đá Bạch Hà. Về sau ta đưa viên đá Bạch Hà cùng hộp gỗ cho Lâm Vân. Còn bức tranh thì do ta thích với khung cảnh biển rộng mênh mông của nó, nên liền treo ở trong phòng đọc sách.

Tần Nhan im lặng không nói. Lại có quan hệ với Lâm Vân. Cô đương nhiên biết đá Bạch Hà chính là linh thạch. Thì ra từ lúc đó Lâm Vân đã bắt đầu thu thập linh thạch. Nghĩ tới lúc ấy, một viên linh thạch đã được hắn coi như trân bảo rồi, phỏng chừng lúc ấy hắn còn chưa rời khỏi Địa Cầu. Nhưng qua lời Lý gia gia kể, ông ta chắc chưa nói chuyện bức tranh cho Lâm Vân.

Đã hỏi xong thì Tần Nhan cũng không ở lại lâu. Liền lấy một cái lọ ngọc đưa cho Lý Ly, nói:

- Lý gia gia, cháu có một viên đan dược dưỡng thân do sư phụ của cháu để lại, gia gia giữ lấy mà dùng.

…

Tần Nhan rời đi đại viện Lý gia, rồi lập tức tới tập đoàn Kỳ Điện tìm kiếm Hughes. Nhưng cô lại lấy được tin tức là mấy năm trước Hughes đã từ chức. Vì thế Tần Nhan mất đi manh mối.

Không có dấu vết gì để tìm kiếm Hughes, Tần Nhan chỉ đành phải dựa theo trí nhớ, đi tới khu vực biển Ả rập để tìm kiếm. Cũng may, hiện tại thần thức của cô ta đã kéo dài được một trăm km, cộng thêm Tị Thủy Châu mà Lâm Vân cho, có lẽ sẽ tìm ra được tấm bia đá đó.

Tần Nhan lơ lửng trên bầu trời của đảo Madagasca, theo như bức tranh lúc trước, thì nó nằm ở nơi gần khu vực này.

Đeo Tị Thủy Châu vào cổ, Tần Nhan liền nhảy xuống biển.

Khí tiến vảo biển, Tần Nhan mới hiểu được rằng Tị Thủy Châu đúng là bảo bối khó có được. Có thể nói là cực phẩm trong cực phẩm. Đeo nó trên người, mười mét xung quanh không có một giọt nước nào bám vào. Giống như hai cục nam châm trái chiều đẩy nhau vậy. Tần Nhan cứ thể rẽ nước đi xuống.

Quả nhiên là thứ tốt. Tần Nhan âm thầm may mắn là Lâm Vân đã cho cô mượn Tị Thủy Châu. Bằng không cho dù cô có tu vị Kết Đan đi chăng nữa, xuống đáy biển sâu như vậy, còn dùng thần thức dò xét xung quanh, thì là một việc cực kỳ tốn sức. Huống hồ ở trong nước biển, thần thức phát huy không được nhiều lắm. Phạm vi còn chưa được một nửa.

Khu vực biển này rất rộng, Tần Nhan đã dùng thần thức cộng thêm Tị Thủy Châu rồi mà cũng rất vất vả tìm kiếm. Huống hồ cô chỉ dưa vào trí nhớ. Thỉnh thoảng có vài con cá mập đi qua người, mặc dù không gây hại gì cho Tần Nhan, nhưng vẫn ảnh hưởng một chút tới việc tìm kiếm của cô.

Năm ngày sau, Tần Nhan đã mệt mỏi đến kiệt sức, nhưng vẫn chỉ kiểm tra được một phạm vi không lớn. Thậm chí cô ta muốn gọi Lâm Vân đi tìm cùng, nhưng cô ta lại lo lắng một khi Lâm Vân tìm được, sẽ bác bỏ công lao của cô ta, rồi từ chối mang cô ta rời khỏi Địa Cầu.

….

Lâm Vân không nghĩ nhiều như vấy. Lúc thần thức của hắn nhìn thấy Tần Nhan đang tìm kiếm trong đáy biển, hắn liền mặc kệ cô ta. Dù không biết vì sao cô ta tới đó tìm, nhưng chắc có nguyên nhân trong đó.

Hiện tại hắn đang luyện hóa Giới Đỉnh tới thời điểm mấu chốt. Cốc Tử Vong của núi Côn Luân đã bị hắn dùng trận pháp che dấu hoàn toàn lại. Hắn không muốn lúc mình đang luyện hóa Giới Đỉnh thì có người quấy rầy.

Càng luyện hóa Giới Đỉnh, Lâm Vân càng hiểu rõ cấu tạo của kết giới kia. Hiện tại hắn đã biết, nếu lúc trước hắn cưỡng chế dùng Giới Đỉnh xuyên qua kết giới, nói không chừng kết giới sẽ bị phá hư hoàn toàn. Nói chính xác là kết giới sẽ không tồn tại. Kết giới này cho phép người bên trong có thể dùng sức mạnh để mở ra. Nhưng không cho phép người bên ngoài dùng bất cứ cách nào đi vào.

Một kết giới không còn tồn tại, đương nhiên không thể thông qua kết giới đó để tới một nơi khác. Lâm Vân còn biết, kết giới này còn là một truyền tống trận đặc biệt. Tuy Địa Cầu và Khôn Truân Giới chỉ cách qua một kết giới, nhưng khoảng cách giữa hai nơi xa vô cùng.

Đã biết những vấn đề này rồi, Lâm Vân đương nhiên không dám mạo hiểm. Chỉ có thể toàn lực luyện hóa Giới Đỉnh, sau đó trông cậy vào Tần Nhan tìm kiếm được tấm bia đá.

Nếu Tần Nhan không tìm thấy, cho dù mất một cái giá lớn, Lâm Vân cũng muốn đích thân đi tìm. Bởi vì tấm bia đá là cách duy nhất để hắn tới Khôn Truân Giới một cách nhanh nhất.

## 612. Chương 518: Dòng Nước Xoáy

Tần Nhan đã tìm kiếm trong biển Ả rập được mười hai ngày. Tuy rất mệt mỏi, nhưng Tần Nhan không muốn buông tha. Đây là cơ hội cuối cùng của cô.

Ăn vài miếng lương khô, trong lòng Tần Nhan rất lo lắng. Ở trong đáy biển im ắng như vậy, cô ta cảm thấy rất cô đơn và hoảng hốt. Cho dù cô ta đa là tu sĩ Kết Đan, nhưng cảm giác hoảng hốt đó không thể áp chế được.

Cô ta chỉ có thể dựa vào việc nhai nuốt thức ăn để thư giãn thần kinh. Ở dưới đáy biển có quá nhiều thứ mà cô ta không thể giải thích. Hiện tại Tần Nhan đã rất cảm kích với việc Lâm Vân đưa cho cô ta Tị Thủy Châu. Nếu không có viên ngọc đó, cả nửa tháng chìm trong nước biển, chắc cô ta điên mất.

Một con tàu cực lớn nằm lặng lặng ở đáy biển. Tần Nhan nhìn con tàu đắm đã mục nát này, không biết nó chìm xuống đây từ lúc nào. Bỗng nhiên, da đầu của Tần Nhan run lên. Cô rõ ràng nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong con tàu.

Mặc dù có hiểu biêt một ít về yêu ma quỷ quái. Cô ta biết rằng khi chết, người ta sẽ phóng ra linh hồn. Nếu ở hoàn cảnh đặc biệt, thậm chí có thể tồn tại mấy nghìn năm. Nhưng điều này vẫn khiến cho Tần Nhan rất hoảng sợ. Mặc kệ đã là người Tu Chân, quỷ quái không làm gì được cô, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một người con gái.

Huống chi, trước khi đi theo sư phụ Tu Chân, cô ta lớn lên trong một xã hội duy vật. Dù hiện tại quan niệm đã thay đổi rất lớn, nhưng trong khoảng thời gian ngắn vẫn có chút hoảng hốt.

Tần Nhan muốn định rời khỏi chỗ này, nhưng cô ta biết một khi mình rời đi, có lẽ cô ta sẽ mãi mãi không tìm được tấm bia đá, và không thể rời khỏi Địa Cầu.

Tần Nhan phóng thần thức kiểm tra khắp con tàu. Ở bên trong có một vài bộ xương cốt, một vài bộ bàn ghế vứt ngổn ngang. Xem ra đây là một con tàu chở khách.

Một cái bóng màu trắng khẽ lướt qua, rất nhanh chui vào một căn phòng. Tần Nhan sững sờ, lẽ nào trong con tàu đó đúng là có ma? Cô ta đã từng nghe sư phụ nói, linh hồn của người chết ở một hoàn cảnh đặc biệt sẽ tồn tại rất lâu. Tuy nhiên cũng có những người có linh hồn cường đại. Một khi họ chết, linh hồn sẽ tu luyện và trở thành quỷ tu.

Tần Nhan đương nhiên không tin ở Địa Cầu có quỷ tu. Bởi vì ở đây, ngay cả tu sĩ bình thường đều không có, lấy đâu ra quỷ tu? Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Nhan không biết nên làm gì cho phải. Cô ta rất muốn đi vào căn phòng đó để nhìn xem, rốt cuộc cái bóng đó là cái gì. Nhưng trời sinh con gái vốn sợ ma, nên khiến cô ta do dự. Cho dù thực lực của cái bóng đó có kém xa cô ta.

Tần Nhan phóng thần thức đi vào căn phòng, nhưng lại không thấy gì cả. Chẳng lẽ nó có thể tránh né được thần thức? Đang lúc Tần Nhan do dự không biết làm sao, thì trong con tàu bỗng vang lên một chuỗi tiếng cười nghe rất rõ ràng.

Tần Nhan nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Quỷ tu thì như thế nào? Ở một nơi như Địa Cầu, quỷ tu có thể Kết Đan được chắc? Theo như lời của sư phụ, quỷ tu muốn Kết Đan còn khó khăn hơn tu sĩ bình thường gấp trăm ngàn lần.

Nghĩ đến việc quỷ tu không thể Kết Đan, Tần Nhan liền không rụt rè nữa. Nếu như một tu sĩ Kết Đan mà bị một con tiểu quỷ hù sợ, thì chính Tần Nhan cũng cảm thấy dọa người. Mặc dù còn sợ hãi, nhưng không thể ngăn cản được quyết tâm tìm kiếm tấm bia đá của cô ta.

Hơn nữa trên người cô ta còn mặc một bộ Vũ Y do sư phụ lưu lại. Chẳng những có tác dụng trừ ta mà còn có lực phòng ngự kinh người. Tần Nhan nghĩ tới đây, liền bước lên phi kiếm rồi trực tiếp bay tới. Cô ta không phải là đi vào con tàu đó thăm dò. Mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng cô ta không muốn lãng phí thời gian với con tàu đắm này.

Tần Nhan chỉ muốn lướt qua con tàu rồi tiếp tục tìm xuống phía dưới mà thôi. Nhưng cô ta vừa bay qua con tàu đắm, thì một lực hút cực lớn hút cô ta lại. Tần Nhan lập tức biết không tốt, vội vàng lui về phía sau. Nhưng lực hút thật quá mạnh, cô ta rõ ràng không thể phản kháng được, liền bị lực hút đó hút đi.

Một cảm giác sợ hãi truyền tới. Tần Nhan không ngờ mình đã Kết Đan rồi mà còn không ngăn cản được một lực hút ở đáy biển. Đang định truyền tin cho Lâm Vân, nhưng cô ta vừa cử động thì lại bị lực hút hút đi.

Tần Nhan phóng ra một cái khiên chặn lại, nhưng vẫn không ngăn cản được lực hút. Tần Nhan kinh hãi nhìn thấy, lực hút này hút mình xuống sâu dưới đáy biến. Đảo mắt đã bị lôi đi hơn mười km. Một dòng nước xoáy khổng lồ xuất hiện trước mắt của Tần Nhan.

- Không…

Tần Nhan vận chuyển toàn bộ chân nguyên muốn rời khỏi lực hút của dòng nước xoáy. Nhưng đều chỉ phí công vô ích. Tần Nhan nhanh chóng bị quấn vào dòng nước xoáy đó.

Một cảm giác tuyệt vọng xông lên đầu Tần Nhan. Cô ta thật không ngờ mình lại chết như vậy. Cô ta cũng biết, cho dù thần thức của Lâm Vân có lợi hại hơn đi chăng nữa, cũng không thể phóng thần thức tới chỗ dòng nước xoáy này được.

…

Cốc Tử Vong, núi Côn Luân, Lâm Vân mở to mắt thở phào một tiếng. Vốn tưởng rằng một tháng, không ngờ chỉ cần nửa tháng là đã luyện hóa hoàn toàn được Giới Đỉnh. Nhưng nếu không có tấm bia đá thì Giới Đỉnh vẫn không thể sử dụng.

Không biết Tần Nhan có tiến triển gì chưa. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức phóng thần thức ra ngoài. Ủa, cô ta không ở đáy biển. Lẽ nào cô ta đã tìm ra được rồi? Hay là cô ta đã thay đổi nơi tìm kiếm?

Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra toàn Địa Cầu, nhưng lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Tần Nhan rõ ràng không ở trên Địa Cầu. Thần thức của hắn không thể tìm được Tần Nhan.

Điều này chỉ có hai khả năng, một là Tần Nhan tìm được một truyền tống trận khác, và thông qua đó rời khỏi Địa Cầu. Khả năng thứ hai là Tần Nhan xông vào một nơi mà thần thức của Lâm Vân không thể quét tới được.

Nhưng vẫn có một khả năng là Tần Nhan đã gặp nạn, thậm chí là hài cốt không còn. Tuy nhiên, ở một nơi như Địa Cầu, làm gì còn ai có thể khiến cho một tu sĩ Kết Đan như Tần Nhan xương cốt không còn?

Nghĩ tới đây, Lâm Vân vẫn lập tức đi tới biển Ả rập. Lúc cuối cùng Tần Nhan xuất hiện là ở chỗ này. Cho nên có thể tìm ra một vài dấu vết ở đây.

Dù sao trên Địa Cầu vẫn còn rất nhiều nơi thần bí, không phải là không có nguy hiểm. Tuy tu sĩ Kết Đan có lợi hại, nhưng nếu gặp phải những nơi như vậy, tu sĩ Kết Đan cũng không tính là cái gì.

Bỗng nhiên Lâm Vân mỉm cười. Rõ ràng gặp phải bằng hữu cũ. Người này đúng thật là chịu khó.

Một con tàu hải tặc xuất hiện trong thần thức của Lâm Vân. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi rơi xuống con tàu. Bảy tám thủy thù nhìn thấy boong thuyền bỗng nhiên xuất hiện một người lạ mặt, liền giật này mình. Nhưng bọn chúng vốn là những người thường xuyên trải qua sinh tử, phản ứng rất nhanh, liền rút súng chỉ về hướng Lâm Vân.

## 613. Chương 519 (1): Hang Động Dưới Đáy Biển

Lâm Vân giơ chân lên, ba tên cầm súng vô thanh vô tức bị đá xuống nước

- Ta không thích có người dùng súng chỉ về phía ta.

Vài tên thủy thủ còn lại ấn chuông cảnh báo, lập tức có hai, ba mươi người chạy lên boong thuyền.

- Đừng động thủ.

Một giọng nói mang khẩu âm của người Anh vang lên.

Lâm Vân chắp tay sau lưng nhìn tên râu quai nón, dùng tiếng Hoa nói:

- Râu quai nón, mạng của ông cũng thật lớn. Làm hải tặc lâu như vậy còn chưa nghỉ hưu. Định mang hết tiền kiếm được xuống quan tài sao?

Tên râu quai nón vội vàng đi lên, cúi người cung kính nói:

- Thần của tôi, thật vinh hạnh khi được gặp lại ngài. Nếu ngài có mệnh lệnh gì cứ việc phân phó, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Lần này tôi đi không phải làm việc buôn bán, mà là chuẩn bị về hưu. Không ngờ trước khi về hưu có thể gặp lại vị thần mà tôi tôn kính nhất.

Dù tên râu quai nón tiếng Hoa không quá trôi chảy, nhưng vẫn có thể nghe được.

Lâm Vân vung tay lên:

- Ngừng, đừng dông dài với lão tử. Nói cho ta biết, mấy ngày gần đây có xảy ra việc gì lạ không?

Lâm Vân muốn tìm tung tích của Tần Nhan. Mà tên râu ria này đi lại trên biển nhiều năm như vậy, nói không chừng y lại biết một vài tin tức gì đó.

Tên râu quai nón ra lệnh một tiếng, lập tức có một thủ hạ lấy ghế, rồi mời Lâm Vân ngồi xuống. Sau đó y đứng một bên, kính cẩn thưa:

- Ngày hôm qua xuất hiện Long Thôn Lãng mấy năm mới có một lần ở Ấn Độ Dương. Còn đâu thì không có gì khác lạ.

Tên râu quai nón vốn định nói chuyện làm ăn mấy tháng qua của y, nhưng bởi vì Lâm Vân chỉ hỏi chuyện mấy ngày gần đây, cho nên y mới trả lời như vậy.

- Long Thôn Lãng? Nó là cái gì?

Lâm Vân chưa từng nghe qua cái tên như vậy.

Tên râu quai nón thấy Lâm Vân không biết, vội vàng cúi người trả lời:

- Long Thôn Lãng xảy ra ở một khu vực đáy biển cách về phía tây 500km. Có con tàu nào gặp phải nó đều bị đắm. Nên bình thường có rất ít tàu nào đi qua đó. Nhưng Long Thôn Lãng xảy ra không thường xuyên, thời gian cũng không cố định. Đôi khi là vài năm, đôi khi lại là vài chục năm.

- Bởi vì mọi người không biết Long Thôn Lãng sẽ xuất hiện bất chợt lúc nào, cho nên không có ai dám đi qua đó. Một khi gặp phải Long Thôn Lãng, cho dù con tàu có lớn đến mấy cũng bị dòng nước xoáy đó hút vào.

Lâm Vân nghe xong lời tên râu quai nón nói, liền trầm ngâm suy nghĩ. Long Thôn Lãng xảy ra vào ngày hôm qua. Mà mấy ngày trước Tần Nhan còn tìm kiếm ở khu vực quanh đấy. Liệu hai chuyện này có liên quan gì tới nhau hay không? Lẽ ra một tu sĩ Kết Đan phải đối phó với được lực hút của sóng biển mới đúng chứ? Bất kể như thế nào cũng phải tới đó nhìn một lần.

Lâm Vân đứng lên nói:

- Râu quai nón, tôi thấy ông già rồi, đừng làm những việc như thế này nữa. Nên nghỉ ngơi thôi.

- Vâng vâng, tôi sẽ nghe theo lời ngài, lập tức giải tán đội hải tặc.

Tên râu quai nón rất sợ Lâm Vân, bằng không y đã không tôn kính Lâm Vân như vậy. Đây không phải là do vũ lực áp chế, mà là do mấy lần Lâm Vân xuất hiện trên tàu của y bằng một cách không giải thích được. Có thể khẳng định người này tuyệt đối không phải là người bình thường.

Nghĩ tới đây, râu quai nón ngẩng đầu, muốn hỏi một vấn đề, thì lại trợn tòn mắt. Bởi vì người đó đã biến mất không thấy. Nếu không phải vài tên thủy thủ mà Lâm Vân đá xuống nước đang bò lên tàu, thì tên râu quai nón còn tưởng rằng mình bị ảo giác.

- Thần, quả nhiên là thần.

Râu quai nón nhịn không được quỳ rạp xuống, bắt đầu cầu nguyện.

Một thủy thủ đi lên, nói với râu quai nón:

- Người vừa nãy thật là kiêu ngạo.

- Pằng.

Tống cho tên đó một cái tát, râu quai nón lạnh lùng nói:

- Lần sau nếu ta còn nghe thấy ngươi nói những lời bất kính với thần, thì ngươi không cần phải lên tàu nữa.

…

Lâm Vân nghĩ bụng, mỗi lần tới đều thu được tin tức có ích từ tên râu quái nón kia. Xem ra mình và y thật là có duyên. Mặc dù có ấn tượng không tồi với y, nhưng Lâm Vân cũng không có hảo cảm gì với việc y làm hải tặc. Tuy nhiên, nếu bảo Lâm Vân hô hào chính nghĩa, tiêu diệt hải tặc, thì hắn sẽ không bao giờ làm. Trừ phi đám hải tặc kia mạo phạm tới hắn.

Lâm Vân đi tới nơi mà tên râu quai nón chỉ, kiểm tra bốn phía, nhưng vẫn không thấy có nơi nào kỳ quái. Nhưng hắn tin rằng tên râu quái nón không dám lừa mình.

Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân liền chui vào biển rộng. Tuy không có Tị Thủy Châu, nhưng Lâm Vân vẫn dễ dàng rẽ nước mà đi vào.

Với thần thức cường đại của Lâm Vân, hắn lập tức nhìn thấy con tàu mà Tần Nhan đã gặp phải. Sau vài giây, Lâm Vân đã đứng trên con tàu. Trong con tàu vang lên một giọng nói.

Lâm Vân mỉm cười, thật đúng là có ý tứ. Trên con tàu đắm ở dưới đáy biển lại có một ít du hồn. Kiến thức của Lâm Vân hơn xa so với Tần Nhan. Dù hắn không có sư phụ, nhưng kiến thức đã được tích lũy từ hai đời.

Một cái bóng màu trắng xuất hiện. Lâm Vân suy nghĩ, nơi này có du hồn, chứng tỏ có vật gì đó âm tà. Chẳng lẽ còn có quỷ tu?

Lâm Vân tiện tay ném ra một ngọn Tinh Diễm, toàn bộ du hồn trong con tàu liền biến thành hư vô. Ngay cả tiếng kêu gào cũng không có. Đủ biết Tinh Diễm của Lâm Vân khủng bố như thế nào. Nhưng Lâm Vân lại nghĩ tới mình nên lưu lại một du hồn rồi xem ở đây đã xảy ra chuyện gì. Đã lỡ tay giết hết thì đành thôi vậy.

Vừa thiêu hủy con tàu, Lâm Vân bỗng nhiên cảm thấy một lực hút cực lớn truyền tới. Lâm Vân sững sờ, lập tức hiểu ra nguyên nhân Tần Nhan biến mất. Chắn chắn có liên quan tới lực hút này.

Với lực hút như vậy, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng rất khó thoát khỏi. Nói gì tới Tần Nhan mới chỉ là tu vị Kết Đan.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân hơi có chút áy náy. Dù sao cũng là do hắn bảo Tần Nhan đi tìm tấm bia đá. Mặc dù Tần Nhan là tự nguyện, nhưng chuyện này có liên quan tới hắn.

Đảo mắt Lâm Vân đã xuất hiện trước dòng nước xoáy kia. Tuy nhiên, không giống như Tần Nhan, hắn vẫn đứng vững ở đó. Nếu hắn không muốn đi vào, thì một chút lực hút đó, sao có thể hút được hắn vào trong dòng lốc xoáy.

Thần thức của Lâm Vân rõ ràng không có cách nào xâm nhập vào dòng nước xoáy kia. Điều này đúng thật là kỳ quái. Với tu vị của hắn mà thần thức không thể xuyên qua được. Xem ra phải đi vào mới biết được.

Lâm Vân bố trị một trận pháp vây hãm, phòng ngừa có điều gì bất ngờ xảy ra. Hắn không tin dòng nước xoáy này là do thiên nhiên tạo thành. Cho dù là do thiên nhiên, tốn chút tài liệu bố trận cũng không sao cả. Tài sản của hắn có rất nhiều.

Bố trí xong khốn trận, Lâm Vân ném vào hơn mười viên linh thạch để khởi động trận pháp, rồi không chút do dự bước vào dòng nước xoáy đó. Mặc dù lực hút rất lớn, nhưng Lâm Vân vẫn có thể khống chế tốc độ, không nhanh không chậm đi vào.

## 614. Chương 519 (2): Hang Động Dưới Đáy Biển

Khoảng nửa phút sau, Lâm Vân đã thoát ly dòng nước xoáy. Ở dưới đáy biển là một cái hang động cực kỳ lớn. Nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Tần Nhan đâu cả.

Nhưng xung quanh cái hang có rất nhiều bộ xương. Xem ra nhiều năm như vậy, đã có vô số động vật và con người chết ở đây. Quay đầu nhìn dòng nước xoáy kia, rất kỳ quái là nó chỉ xoay quay cửa động.

Càng làm cho người ta kinh dị, đó là bốn phía của cái hang động không có một viên Tị Thủy Châu nào, nhưng nước không thể chảy vào trong hang được. Xem ra dòng nước xoáy kia ngoại trừ có tác dụng ngăn cản thần thức, còn được bố trí trận pháp ngăn cản nước biển chảy vào.

Nếu Tần Nhan bị dòng nước xoáy cuốn vào cái hang, thì lẽ ra Tần Nhan phải ở gần đây mới đúng. Nhưng rõ ràng không thấy Tần Nhan đâu cả.

Lâm Vân đi vào trong cái hang động được vài mét, thì nhìn thấy môt cái mặt kính có khí tức cổ xưa. Quả nhiên là do người làm. Lâm Vân lạnh lùng cười. Là do người làm thì tốt rồi, hắn không tin người trong này còn lợi hại hơn hắn.

Nhìn mặt kính cổ lão kia, Lâm Vân liền biết đây cũng là một trận pháp ngăn cản thần thức, có hiệu quả giống như dòng nước xoáy. Xem ra đều do một người bố trí.

Ngoại trừ đại trận hộ tinh ở Nguyệt Tinh kia, Lâm Vân tự tin không có trận pháp nào ngăn cản được hắn. Phệ Hồn Thương phóng ra, đâm vào cái mặt kính.

Chỉ một thương, cái kính đã vang lên tiếng răng rắc rồi bị vỡ vụn, lộ ra một căn phòng có ánh sáng ảm đạm.

Tần Nhan như một bức tượng ngồi ở một bên, xem ra là bị cái gì đó giam cầm. Một nam tử có sắc mặt trắng bệch đang luyện chế cái gì đó.

- Ủa, một người phàm cũng có thể đến được đây sao? Lẽ nào trên người của hắn có bảo bối gì đó?

Lúc Lâm Vân đi vào, người nam tử kia liền phát hiện ra, rồi ngẩng đầu nhìn Lâm Vân.

Thần sắc của Lâm Vân rất hờ hững. Khuôn mặt của y trắng bệch như vậy, có lẽ đã ở trong đáy biển lâu năm rồi. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Vân kỳ quái, chính là người này cũng là một tu sĩ. Đã tu luyện tới Trúc Cơ.

Sau môt lát, tên này giống như cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đột nhiên đứng lên, chỉ vào Lâm Vân nói:

- Ngươi không phải là Luyện Khí Sĩ, làm sao ngươi có thể đi vào đây?

Lâm Vân chẳng muốn trả lời, vung tay hút Tần Nhan lại rồi đập vào giữa trán của cô ta một cái. Một tia sáng màu xanh lóe lên ở giữa trán của Tần Nhan rồi biến mất vô ảnh vô tung. Tần Nhan kêu lên một tiếng rồi tỉnh lại. Với tu vị Kết Đan của Tần Nhan, cô ta lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhìn Lâm Vân đứng bên cạnh mình, khuôn mặt cô ta lộ vẻ xấu hổ. Bị một tu sĩ Trúc Cơ khống chế, đúng là mất mặt. Trong một sát na cô ta bị tên tu sĩ Trúc Cơ bắt, cô ta đã nhận ra, nhưng không làm gì được, bởi vì thần trí đã bị khống chế.

Tu sĩ Trúc Cơ vừa thấy thủ đoạn của Lâm Vân, thì biết người này không phải là người phàm. Nhưng y không nhìn ra cảnh giới của hắn.

- Tiền bối, chúng ta nước giếng không phạm nước sông, có chuyện gì mong tiền bối phân phó.

Tên nam tử vừa thấy thủ đoạn của Lâm Vân, liền biết mình và người này kém rất xa. Y không ngờ ở Địa Cầu cũng có người như vậy. Ngày hôm qua, khi nhìn thấy khí tức từ Tần Nhan, y đã chấn kinh vô cùng. Mà hôm nay lại gặp phải người còn lợi hại hơn.

Lúc y bắt được Tần Nhan, y liền biết không thể để cho cô ta tỉnh loại. Bởi vì y có linh cảm, một khi Tần Nhan tỉnh lại, y sẽ không phải là đối thủ của cô ta. Hơn nữa, khi y tu luyện tới Trúc Cơ, thì không còn công pháp để tu luyện nữa. Cô gái này có tu vị cao hơn y, cho nên y đang muốn tìm biện pháp moi ra được công pháp mà cô ta học.

May mà y biết một phương pháp luyện chế người rối. Một khi y luyện chế toàn bộ ý thức của Tần Nhan, thì y sẽ biết hết được bí mật của cô gái này.

Bởi vì y chỉ là một Luyện Khí Sĩ, cho nên không hiểu cái gì là Kết Đan và giới chỉ. Sở dĩ y có thể luyện tới Trúc Cơ, một là vì tư chất của y không tồi, hai là do cơ duyên xảo hợp phát hiện ra cái hang động này.

- Xin lỗi anh, tôi…

Tần Nhan không có cách nào biểu đạt sự xấu hổ của mình. Tuy nhiên, khi bị tên tu sĩ kia luyện hóa ý thức, cô ta thật đúng là sợ hãi. Hiện tại Lâm Vân đã tới, sự căng thẳng thần kinh mới được buông lỏng. Trời sinh nữ nhân luôn sợ hãi với những sự vật không biết. Cho dù cô ta không thích Lâm Vân, nhưng có hắn ở đây, cô ta cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.

Lâm Vân khoát tay, nói với tên nam tử:

- Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi mau nói ngươi phát hiên ra nơi này kiểu gì? Cứ do dự là mất một bộ phận.

Tên nam tử đang suy nghĩ làm cách nào để rời đi, bỗng nhiên cánh tay phải nhói cái rồi biến mất.

- Đừng đừng, tôi nói, tôi nói.

Nam tử vội vàng kêu lên.

Y nhìn Lâm Vân với vẻ sợ hãi rồi nói:

- Tôi vốn tu luyện trên hòn đảo Roosevelt gần đây. Mấy năm trước, có một người Mĩ tên là Hughes cầm một bức tranh tới đây tìm tấm bia đá nào đó. Tôi cho rằng tấm bia đá đó có thể là bảo vật của các Luyện Khí Sĩ thời Thượng Cổ truyền lại, cho nên liền giết Hughes. Sau đó tôi dựa theo bức tranh của y đề tìm kiếm. Nhưng tới đây thì bị một dòng nước xoáy hút vào. May mà tôi có mang theo Linh Dược nên bảo vệ được một mạng.

- Sau đó thì tôi phát hiện ra căn phòng này. Căn phòng này có một luồng sóng gì đó ngăn cản. Vốn tôi cho rằng không thể vào được, nhưng khi tôi cầm bức tranh kia ra, thì chợt phát hiện ở góc bức tranh phát ra ánh sáng. Tôi kiểm tra ở góc đó thì tìm được một viên ngọc thạch.

Nói tới đây, tên nam tử rụt rề đưa một tấm bản đồ và viên ngọc thạch cho Lâm Vân, tiếp tục nói:

- Về sau tôi thấy tu luyện ở đây nhanh hơn bên ngoài rất nhiều lần, liền ở lại tu luyện. Hơn nữa ở đây còn có một chỗ tốt, chính là có dòng nước xoáy hút người tới, đồng thời có tác dụng bảo tồn lin hồn. Mà việc tu luyện của tôi cũng yêu cầu rất nhiều linh hồn. Cho nên tôi ở đây tu luyện cho tới tận bây giờ. Còn cô gái kia, tôi thấy tu vị của cô ta cao hơn tôi, nên tôi muốn luyện chế cô ta thành người rồi. Sau đó, sau đó bảo cô ta khai ra công pháp mà cô ta tu luyện.

Tần Nhan nghe thấy vậy thì âm thầm sợ hãi. Một khi Lâm Vân không tới, nói không chừng mình đã biến thành người rối trong tay của tên kia rồi. Trong lòng cô ta không khỏi dâng lên sự cảm kích với Lâm Vân.

- Tấm bia đá đâu?

Lâm Vân nhận lấy bức tranh, quả nhiên là bức tranh mà Tần Nhan nhắc tới. Nhưng trong hang động này đâu có tấm bia đá gì. Hắn lại cầm viên ngọc thạch lên xem. Đây chỉ là một viên ngọc thạch bình thường, chỉ là được khắc vài trận pháp trên đó. Xem ra nó là chìa khóa để ra vào hang động.

- Tôi đã kiểm tra nhưng không thấy tấm bia đá đó đâu cả…

Tên nam tử vội vàng trả lời.

- Ngươi có quen Dịch Hổ không?

Lâm Vân nhớ tới lần trước Dịch Hổ của Âm Nguyệt Quan nói rằng y đã phái người tới nơi này để tìm kiếm một Luyện Khí Sĩ hỗ trợ y. Mà tên này cũng tu luyện công pháp tà ác, thu hồn phách của người để tu luyện.

- Tôi có quen, sao tiền bối lại biết?

Tên nam tử đầy vẻ khiếp sợ nhìn Lâm Vân.

## 615. Chương 520: Trở Lại Khôn Truân Giới

Lâm Vân mỉm cười, chẳng muốn nói nhảm nhiều, liền ném tới một ngọn lửa. Tên nam tử liền biến thành hư vô.

- Thì ra Hughes đã bị y giết. Khó trách tôi tìm mãi không thấy.

Tần Nhan bừng tỉnh đại ngộ nói.

Lâm Vân gật đầu:

- Lần này cô làm không tồi. Coi như cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi nhất định sẽ dẫn cô rời khỏi Địa Cầu, tới một thế giới Tu Chân chính thức.

Tần Nhan nghe thấy vậy, trong lòng rất hưng phấn. Nhưng vẫn thắc mắc hỏi:

- Nhưng chúng ta đã tìm thấy tấm bia đá kia đâu?

Lâm Vân chỉ mỉm cười không lên tiếng. Phệ Hồn Thương phóng ra, đâm vào một vách động.

Oanh một tiếng, vách động kia liền vỡ nát, lộ ra một tấm bia đá đen nhánh ở giữa.

- A, là tấm bia đá đó.

Tần Nhan kiêu lên kinh hỉ khi nhìn thấy tấm bia đá. Thần thức của cô ta chỉ có hạn, không thể xuyên qua trận pháp ở vách động đó được, nên đương nhiên không biết.

Tấm bia đá bỗng nhiên lay động. Lâm Vân còn đang sửng sốt, thì Ong một tiếng, tấm bia đá rõ ràng tự mình bay ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, trông giống như một tia sáng vậy.

Lâm Vân hừ một tiếng, vươn tay chụp lấy tấm bia đá. Nhưng một tiếng kỳ quái vang lên, tấm bia đá rõ ràng thoát khỏi một chụp của Lâm Vân.

- Thì ra là do tấm bia đá này nên ở đây mới có nhiều du hồn như vậy.

Lâm Vân nói, chẳng có vẻ sốt ruột gì cả.

- Vì sao tấm bia đá kia lại chạy?

Tần Nhan ngược lại bối rối. Đối với cô ta mà nói, nếu tấm bia đá kia chạy mất, thì việc rời khỏi Địa Cầu lại trở thành điều viển vông.

Lâm Vân lắc đầu:

- Nó không chạy thoát được. Chắc là có một linh hồn cường đại nào đó sống ký thác trong tấm bia đá và điểu khiển nó. Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân dẫn theo Tần Nhan đi ra ngoài cái hang động. Lực hút cực mạnh của dòng xoáy giống như không chút ảnh hưởng gì tới hai người. Lâm Vân rất nhẹ nhàng rời khỏi dòng nước xoáy.

Tần Nhan sững sờ nhìn dòng nước xoáy đằng sau. Cô ta biết lực hút của nó mạnh như thế nào, nhưng khi mình đứng bên cạnh Lâm Vân, rõ ràng không cảm thấy gì. Thực lực của hắn đã mạnh tới mức nào rồi?

- Ủa, tấm bia đá.

Tần Nhan nhìn thấy tấm bia đá bay tán loạn trong khốn trận, rốt cuộc hiểu ra vì sao Lâm Vân nói nó không chạy thoát được. Thì ra hắn đã bố trí khốn trận ở bên ngoài này.

Lâm Vân vung tay bắt lấy tấm bia đá, một ngọn Tinh Diễm bùng lên, tấm bia đá phát ra một thanh âm kẽo kẹt, rồi chuyển từ màu đen sang màu trắng bóc.

- Oanh.

Dòng nước xoáy đằng sau Tần Nhan và Lâm Vân cũng đồng thời biến mất như chưa từng xuất hiện qua vậy. Để lại khu vực biển cực kỳ yên tĩnh.

- Đi thôi.

Lâm Vân nói xong, dẫn theo Tần Nhan, chỉ trong thời gian cực ngắn quay trở về Địa Ngục Môn ở núi Côn Luân.

- Tôi cần phải luyện hóa tấm bia đá này. Còn có chuyện gì thì cô cứ đi làm đi. Ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi đây. Mà một khi rời đi, có lẽ sẽ không còn quay trở lại, tôi nghĩ cô còn việc gì thì nên giải quyết nốt đi.

Lâm Vân nói.

Tần Nhan ngẩn người một lúc rồi trả lời:

- Tôi không còn việc gì phải làm. Tôi ở đây đợi anh ba ngày cũng được.

Thấy Tần Nhan không rời đi, Lâm Vân biết cô ta lo lắng mình không dẫn theo cô ta. Liền mỉm cười, cũng lười nói nhiều. Đi vào trong hang động bắt đầu luyện hóa tấm bia đá.

Ba ngày qua trôi qua trong nháy mắt, luyện hóa tấm bia đá đơn giản hơn Giới Đỉnh rất là nhiều. Ba ngày là đủ cho Lâm Vân luyện hóa hết.

- Đi thôi.

Lâm Vân nhìn Tần Nhan ngồi cách đó không xa, nói.

- Anh không quay về chào từ biệt người thân à?

Tần Nhan nhìn Lâm Vân, kỳ quái hỏi.

- Không cần, phần lớn người thân của tôi không ở đây.

Nói xong, Lâm Vân đi thẳng tới kết giới.

Lâm Vân lấy ra Giới Đỉnh và tấm bia đá. Rồi đặt tấm bia đá lên trên Giới Đinh. Một chùm sáng nhu hòa xuất hiện. Kết giới mà Lâm Vân đã thử nhiều lần không thể mở ra được, giờ đây đã xuất hiện một con đường màu vàng đi thẳng tới.

Lâm Vân và Tần Nhan chỉ mất một thời gian ngắn là đi hết con đường. Lâm Vân thu Giới Đỉnh và tấm bia đá lại, con đường liền biến mất.

- Đây là nơi nào? Linh khí thật là nồng hâu. Đây chính là thế giới Tu Chân sao?

Tần Nhan sững sờ nhìn tiên cảnh Côn Luân, trong nhất thời chỉ biết ngây người tại chỗ.

- Nơi này là Khôn Truân Giới, coi như là một thế giới Tu Chân. Nhưng trình độ ở nơi đây chưa thế nói là cao. Theo tôi được biết, cao nhất ở đây cũng chỉ là Hóa Thần mà thôi.

Lâm Vân thuận miệng nói.

- Cái gì? Hóa Thần?

Tần Nhan thẫn thờ lập lại. Không nghĩ tới cảnh giác cao nhất trong suy nghĩ của cô ta, đúng là tồn tại. Điều này thật quá rung động.

Lâm Vân thấy Tần Nhan há hốc mồm, âm thầm buồn cười. Nếu là Hạt Nguyên Tinh, biết được trình độ tu chân ở đó, không biết cô ta sẽ ngạc nhiên như thế nào.

- Anh muốn đi đâu?

Tần Nhan thấy mình chỉ lẻ loi ở đây, cho nên không muốn tách Lâm Vân ra. Dù sao nơi này có cả Hóa Thần. Nếu như lời sư phụ là thật, thì việc giết người ở Tu Chân Giới chỉ là việc bình thường. Một khi cô ta gặp phải một tu sĩ có tu vị cao hơn, thì cô ta biết đi đâu mà cầu cứu.

Không chỉ nói tu sĩ có tu vị cao hơn, ở đáy biển Ả rập, cô ta còn suýt nữa chết trong tay của một tu sĩ Trúc Cơ.

- Tôi định đi tới Vạn Bảo Các nhìn xem. Chỗ đó là sản nghiệp của tôi.

Lâm Vân cũng không cần giấu diếm cô ta làm gì.

- Cái gì? Anh có cả sản nghiệp ở đây? Anh thường xuyên tới đây à?

Tần Nhan càng kinh ngạc.

Lâm Vân lắc đầu:

- Không phải, đây mới chỉ là lần thứ hai tôi tới Khôn Truân Giới. Lần đầu đã là rất nhiều năm trước rồi. Lúc đó tôi đã hợp tác với Vạn Bảo Các.

Tần Nhan có chút do dự:

- Vậy, vậy tôi có thể đi theo anh tới Vạn Bảo Các hay không?

Tần Nhan mới tới, còn chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên muốn theo Lâm Vân một thời gian rồi tính toán tiếp.

Lâm Vân gật đầu. Dù cô nàng này có hận thù với hắn, nhưng dù sao cô ta cũng đã giúp hắn mấy lần. Nhờ có cô ta mà mình thuận lợi tìm được tấm bia đá. Bằng không, với việc tấm bia đá này nằm ở một nơi mà thần thức của hắn không quét tới, muốn tìm thì đúng thật là khó khăn. Cho nên từ đáy lòng, hắn vẫn rất cảm kích Tần Nhan.

- Sau này anh sẽ sinh sống ở Vạn Bảo Các à?

Tần Nhan lần nữa hỏi.

- Không, tôi tới đây là để đón người nhà và bằng hữu của tôi. Khả năng chúng tôi sẽ rời khỏi đây rất sớm.

Lâm Vân trả lời.

- Có người đánh nhau, đi xem thế nào.

Với thần thức cường đại của Lâm Vân, lập tức phát hiện ở phía trước có sự ba động rất mãnh liệt của linh khí. Lâm Vân liền không chút nghĩ ngợi bay về hướng đó.

Tần Nhan đi theo phía sau, hỏi:

- Lâm Vân, sư phụ của tôi đã từng nói, gặp phải tu sĩ đánh nhau thì nên trốn thật xa. Bằng không sẽ bị bên thắng diệt khẩu.

Lâm Vân mỉm cười:

- Lời của sư phụ cô không sai, nhưng nó không có tác dụng với tôi. Huống hồ nơi tôi sắp tới phải đi qua đó. Còn chưa có ai có thể khiến tôi phải đi đường vòng.

Ngữ khí của Lâm Vân đầy vẻ tự tin. Tần Nhan nghe vậy thì nghĩ, lẽ nào đây là phong thái của cường giả? Có một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành cường giả, một vị cường giả không cần phải đi vòng.

## 616. Chương 521: Khiếp Sợ

- Oanh.

- Ầm.

Tiếng nổ xen lẫn tiếng pháp bảo đụng vào nhau truyền tới. Lâm Vân nhíu mày, xem ra mấy người này có tu vị không thấp.

- Lang Sơn Tông đang làm việc ở đây, kẻ nào muốn sống thì cút sang một bên.

Một giọng nói mang theo chân nguyên truyền tới. Tần Nhan cảm thấy giọng nói đó như vang lên bên tai mình vậy.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giống như không nghe thấy, vẫn tiêp tục bay tới. Tần Nhan cũng đành phải đi theo bên cạnh hắn.

Bốn tu sĩ Nguyên Anh đang vây quanh một nữ tu Nguyên Anh. Lâm Vân nhận ra cô gái này. Cô ta chính là cô gái mà lúc hắn đi ra từ tuyệt cảnh Thiên Diễm bắt gặp, Thẩm Uyển của phái Dao Hoa. Không ngờ cô ta cũng đã kết thành Nguyên Anh.

Mà nhìn bốn tu sĩ Nguyên Anh vây quanh Thẩm Uyển, trong đó có hai gã là Nguyên Anh trung kỳ, Lâm Vân liền biết bốn người này chỉ muốn bắt sống Thẩm Uyển chứ không muốn giết cô ta. Nếu không cô ta đã sớm bị giết. Nhìn dáng vẻ chật vật của Thẩm Uyển, cô ta sắp không kiên trì được nữa rồi.

Có nên giúp cô ta không nhỉ? Lâm Vân nghĩ tới giao dịch năm đó giữa hắn và Thẩm Uyển. Cho dù Thẩm Uyển coi như giúp mình một chút, nhưng mình cũng đã trợ giúp cô ta. Lâm Vân cảm thấy chuyện này không có lợi lộc gì.

- Biến, không nghe thấy Lang Sơn Tông đang làm việc sao? Lỗ tai của ngươi điếc à?

Một tu sĩ Nguyên Anh rống lên.

- Hừ, nói nhiều làm gì, chỉ là một tên Trúc Cơ và một nữ tu Kết Đan mà thôi. Giết bọn chúng đi.

Một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ lạnh lùng nói.

- A, Lâm tiền bối…

Thẩm Uyển đã nhận ra Lâm Vân.

Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống. Không chút nghĩ ngợi vươn tay ra, một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ chân nguyên tóm lấy tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Bàn tay khẽ bóp một cái, tên tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ liền bị bóp chết, ngay cả linh hồn cũng không chạy thoát. Bàn tay của Lâm Vân không dừng lại, tiếp tục bóp chết tên tu sĩ Nguyên Anh lên tiếng đầu tiên kia.

Thẩm Uyển, Tĩnh Như và hai tên tu sĩ Nguyên Anh còn lại đều thẫn thờ nhìn Lâm Vân. Bọn họ đã ngây người. Đã từng thấy tu sĩ lợi hại, nhưng chưa từng thấy người nào lợi hại như vây. Đó chính là Nguyên Anh trung kỳ a. Đó là cường giả có thể tung hoành Khôn Truân Giới. Rõ ràng bị hắn bóp chết như bóp một con kiến.

Tần Nhan càng chấn động vô cùng, trong lòng như sóng to gió lớn. Cô ta biết Lâm Vân lợi hại, nhưng đó chỉ là cảm giác mà thôi. Bây giờ có một cái nhìn trực quan, thì không thể dùng lợi hại để hình dung nữa rồi. Quả thực là yêu nghiệt. Buồn cười mình còn tính toán tu luyện rồi thanh toán nợ nần với hắn.

Hai tên tu sĩ Nguyên Anh bị dọa đến mức quỳ xuống đất.

- Mắt chúng tôi bị mù nên mới dám mạo phạm tiền bối. Mong tiền bối tha mạng.

Hai tên này liên tục xin tha thứ. Phải biết rằng, để tu luyện tới Nguyên Anh, bọn họ phải tốn rất nhiều công sức, cùng bao nhiều lần trải qua cửu tử nhất sinh. Tuy bọn họ không sợ chết, nhưng đối mặt với Lâm Vân, bọn họ không có bất kỳ cơ hội nào. Cái này đã không liên quan tới sợ chết hay không rồi.

- Lâm tiền bối, ngàn vạn lần đừng tin lời bọn chúng. Vân Môn của tiền bối hiện tại chính đang bị Lang Sơn Tông vây công. Cả đại trận hộ sơn cũng bị công phá.

Thẩm Uyển vội vàng nói.

- Cái gì?

Sắc mặt của Lâm Vân lập tức trầm xuống. Hắn liền phóng thần thức ra ngoài. Sau một khắc, hai tên tu sĩ Nguyên Anh đang quỳ bị một thương của Lâm Vân đánh cho nổ đầu. Đồng thời Lâm Vân cũng biến mất trước mặt Thẩm Uyển và Tần Nhan.

- A…

Thẩm Uyển không ngờ tốc độ của Lâm Vân nhanh như vậy. Đảo mắt đã giết bốn tu sĩ Nguyên Anh rồi rời đi không thấy tung tích.

Cô ta nhặt lên bốn cái nhẫn, rồi đưa cho Tần Nhan nói:

- Tôi là Thẩm Uyển của phái Dao Hoa. Số giới chỉ này cô cầm đi.

Tần Nhan vội vàng khoát tay nói:

- Tôi tên là Tần Nhan, tôi cũng chỉ mới đi theo Lâm Vân tới mà thôi, chứ chúng tôi không phải là bạn bè. Nên cô không cần đưa cho tôi đâu.

- À, quan hệ giữa hai người là gì?

Thẩm Uyển nghe Tần Nhan nói vậy, liền nổi lên hứng thú. Bát quái vĩnh viễn là sở thích của nữ nhân, không liên quan gì tới tu vị.

Tần Nhan đành phải kể lại chuyện hai người tới từ Địa Cầu cho Thẩm Uyển. Thẩm Uyển bừng tỉnh đại ngộ:

- Khó trách tôi luôn thấy hắn từ nơi khác tới. Thì ra chỗ đó gọi là Địa Cầu. Đã như vậy, Tần Nhan muội muội gia nhập vào phái Dao Hoa của chúng tôi nhé. Hiện tại môn phái đang rất cần người.

Tần Nhan vốn chưa quen với nơi này, hiện tại được Thẩm Uyển mời vào, đương nhiên là không do dự, lập tức đồng ý. Ít nhất là cô ta đa có một chỗ trú chân.

- Bốn chiếc giới chỉ này chắc Lâm tiền bối nhìn không thuận mắt. Như vậy đi, hai người chúng ta, mỗi người nhận lấy hai cái vậy.

Nói xong, Thẩm Uyển đưa cho Tần Nhan hai giới chỉ. Tần Nhan biêt không thể chối từ, liền thu vào.

- Thẩm Uyển tỷ tỷ, chị nói Lang Sơn Tông vây công Vân Môn là chuyện gì vậy?

Tần Nhan thấy Lâm Vân vừa mới nghe tin tức này liền rời đi, thậm chí ngay cả một câu chào từ biệt cũng không nói, liền cảm thấy tò mò.

Thẩm Uyển kỳ quái nhìn Tần Nhan rồi nói:

- Em và Lâm tiền bối đều từ Địa Cầu tới, chẳng lẽ em không biết Vân Môn là môn phái của Lâm tiền bối hay sao? Nghe nói Vân Môn do vợ của Lâm tiền bối là Hàn Vũ Tích cùng vài người đệ tử xây dựng lên. Lúc môn phái khánh thành, chị còn đi tới đó chúc mừng. Vài người vợ của Lâm tiền bối quả thực đều là những mỹ nữ tuyệt sắc.

- Hơn nữa Vân Môn còn có hai tu sĩ Hóa Thần. Cho nên ở Khôn Truân Giới, Vân Môn coi như là một trong những môn phái đứng đầu. Chỉ là lần này Lang Sơn Tông hợp tác với vài môn phái khác tấn công Vân Môn. Nghe nói là vì một việc của mười mấy năm trước.

Cái gì? Lâm Vân có cả một môn phái ở đây? Còn có cả tu sĩ Hóa Thần tọa trấn? Trong lòng Tần Nhan vô cùng khiếp sợ. So với Lâm Vân, cô ta chỉ như mới đứa trẻ mới tập biết đi mà thôi. Buồn cười mình còn cảm thấy Kết Đan đã là rất giỏi.

Tần Nhan cố nén sự khiếp sợ, tiếp tục hỏi:

- Vân Môn có tận hai tiền bối Hóa Thần tọa trấn rồi mà vẫn còn có người dám gây sự sao?

Thẩm Uyển thờ dài một tiếng:

- Nghe nói, mười mấy năm trước, khi Vân Môn vừa mới thành lập ở Bắc Lĩnh, bởi vì tài liệu bố trị đại trận hộ sơn của Vân Môn vô cùng trân quý, khiến cho tu sĩ khác ngấp nghé. Một tu sĩ Hóa Thần đã giết vài người của Vân Môn rồi đoạt lấy vật liệu. Còn đánh trọng thương một vị đệ tử Hóa Thần là Khổng Linh của Lâm tiền bối.

- Chuyện này đã chọc giận một vị đại trưởng lão của Vân Môn là Lam Tranh. Bà ta đã đuổi đánh tên tu sĩ làm Khổng Linh bị trọng thương kia. Do đó đôi bên kết thành thù oán. Vốn ở Tu Chân Giới, mạnh được yếu thua là chuyện bình thường. Nhưng tu sĩ bị đánh đuổi lại là đệ tử của Âm Sơn Lão Quái. Âm Sơn Lão Quái mới xuất quan cách đây không lâu, hơn nữa tu vị đã lên tới Luyện Hư. Cho nên bọn chúng mới tới tìm Vân Môn tính sổ.

## 617. Chương 522: Lửa Giận

Tần Nhan đã chết lặng. Không ngờ chỉ đệ tử của Lâm Vân thôi cũng đã là Hóa Thần. Mà sư phụ của mình mới chỉ là Nguyên Anh Kỳ. Nhưng cô ta vẫn hỏi tiếp:

- Nếu là đệ tử của Âm Sơn Lão Quái, thì có liên quan gì tới Lang Sơn Tông?

- Bởi vì tài phú của Vân Môn khiến cho bọn chúng thèm thuồng. Vân Môn chẳng những có cổ phần của Vạn Bảo Các, còn là một tập đoàn buôn bán lớn nhất Khôn Truân Giới. Tập đoàn Vân Môn có rất nhiều người giỏi làm ăn. Vừa tới nơi này đã lập tức nắm trọn 60- 70% việc buôn bán ở đây. Cho nên mới khiến nhiều kẻ ghen ghét và ngấp nghé. Một khi có Âm Sơn Lão Quái cầm đầu, đương nhiên là có rất nhiều người hưởng ứng.

Thẩm Uyển nói xong liền lắc đầu. Trong lòng tự nhủ, năm đó phái Dao Hoa của mình chẳng phải cũng bị như vậy sao.

- Hóa ra là thế. Không biết Lâm Vân sẽ xử lý như thế nào? Liệu hắn có phải là đối thủ của tu sĩ Luyện Hư hay không?

Tần Nhan thì thào nói.

Thẩm Uyển lại lắc đầu nói:

- Chị cho rằng Lâm tiền bối lợi hại hơn Âm Sơn Lão Quái kia nhiều. Nếu không hắn đã không bóp chết tu sĩ Nguyên Anh dễ dàng như vậy.

Tần Nhan đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền hỏi:

- Thẩm Uyển tỷ tỷ, chị quen Lâm Vân từ khi nào? Lúc đó hắn tới đây làm gì?

Thẩm Uyển hơi trầm mặc, rồi thản nhiên cười. Giống như tất cả chuyện cũ đều tan biến trong nụ cười này vậy.

- Năm đó chị còn là Thánh Nữ của phái Dao Hoa. Phái Dao Hoa có thể coi là một một phái lớn, có tiếng tăm lừng lẫy khắp Khôn Truân Giới. Nếu không phải lúc trước môn phái ra lệnh đuổi giết Lâm tiền bối, thì chị còn không biết hắn là ai. Lúc ấy hắn vẫn chỉ là một tu sĩ Kết Đan. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì, hắn lại đắc tội với mấy tu sĩ Nguyên Anh. Thậm chí ngay cả lão tổ Côn Luân có tu vị Nguyên Anh hậu kỳ cũng đuổi giết hắn.

- Chị nhớ lúc đó, trong số những lệnh truy sát hắn, ngoại trừ phái Côn Luân, phái Dao Hoa, Vạn Bảo Các, còn có của một tu sĩ luyện khí nổi tiếng. Nói thật, nếu là chị, bị nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy, chị đã sớm tiêu đời rồi. Nhưng hắn rõ ràng lại chạy thoát. Đến hiện tại chị vẫn rất bội phục bản lĩnh của hắn.

- Có thể nói cả Khôn Truân Giới cơ hồ đều đuổi giết một mình hắn. Về sau hắn bị buộc phải chạy vào tuyệt cảnh Thiên Diễm. Lúc này người đuổi giết mới dần dần rời đi.

Thẩm Uyển nói tới đây, sắc mặt lộ vẻ cười khổ. Sư phụ à, lúc trước người đuổi giết Lâm Vân, là vì đồ vật trên người hắn. Nhưng sư phụ có từng nghĩ, vài năm sau cũng có người ám hại người vì đồ vật trên người sư phụ hay không?

- Chuyện gì xảy ra kế tiếp.

Tần Nhan bỗng nhiên khẩn trương. Cô ta nghĩ tới hiện tại mình cũng có tu vị Kết Đan. Nếu như bị đuổi giết như vậy, mình nên làm gì? Không ngờ năm đó Lâm Vân lại thảm như vậy. Bị người đuổi giết tới tận tuyệt cảnh Thiên Diễm. Nghĩ tới đây, cô ta liền hỏi:

- Thẩm Uyên tỷ tỷ, Lâm Vân chạy trốn vào tuyệt cảnh Thiên Diễm rồi, sao có thể sống sót? Em từng nghe sư phụ nói, Thiên Diễm ở đó rất kinh khủng. Còn có, vì sao những người đó lại phải đuổi giết hắn? Lẽ nào chỉ vì hắn là người từ bên ngoài tới? Với tính cách của Lâm Vân, cho dù không đánh lại bọn họ, hắn cũng phải liều mạng chứ?

Thẩm Uyển vuốt vuốt mái tóc, lộ ra mị lực kinh người. Tần Nhan ngẩn người nhìn, bỗng nhiên nói:

- Thẩm Uyên tỷ tỷ, chị thật là xinh đẹp.

Thẩm Uyển lắc đầu, cười nói:

- Chị có gì mà xinh đẹp. Dao Hoa Quyết mà chị tu luyện vốn có thể khiến cho nữ nhân càng thêm hấp dẫn. Mà vợ của Lâm Vân là Hàn Vũ Tích, tuy không tu luyện Dao Hoa Quyết, nhưng còn xinh đẹp hơn chị nhiều. Không nói tới chuyện này, để chị trả lời mấy vấn đề của em.

- Những người kia đuổi giết Lâm Vân đều vì tham lam mà thôi. Mà Lâm Vân chỉ có tu vị Kết Đan, bọn họ càng không thể bỏ qua. Cơ hội tốt như vậy, cho nên ai cũng muốn chia một chén canh. Tuy nhiên, năm đó cho dù có rất nhiều vây công hắn, nhưng vẫn bị hắn giết máu chảy thành sông. Vô số tu sĩ Trúc Cơ và Kết Đan đều chết trong tay của hắn.

- Thậm chí phái Dao Hoa của chị cũng có vài sư tỷ có tu vị Kết Đan hậu kỳ bị chết trong tay Lâm Vân. Tuy nhiên, chị không oán hận hắn. Không nói hắn có ơn với chị, cho dù không có ơn, điều này cũng chỉ có thể trách sự tham lam của bọn họ. Có thể nói, trước khi Lâm Vân bị bức tới tuyệt cảnh Thiên Diễm, hắn đã để lại phía sau một con đường máu.

- Thật là uy phong. Nhưng không biết hắn ra được tuyệt cảnh Thiên Diễm kiểu gì?

Tần Nhan như đắm chìm trong cảnh Lâm Vân giết chóc năm đó. Nếu như là mình, chắc còn chưa chạy được vài km thì đã bị người giết rồi. Lẽ nào đây là sự chênh lệch?

Thẩm Uyển thận trọng gật đầu:

- Chị không biết Lâm tiền bối xảy ra chuyện gì trong tuyệt cảnh Thiên Diễm, nhưng chị dám khẳng định Lâm tiền bối đã thu phục được Thiên Diễm. Hơn nữa lúc Lâm tiền bối đi ra có lẽ đã là tu sĩ Nguyên Anh. Mà lúc đó hắn ở trong tuyệt cảnh đã năm năm.

- Lúc hắn đi ra, vừa vặn sư môn xảy ra sự cố, chị đi tới tuyệt cảnh để thu thập Thiên Diễm nhằm Kết Anh. Cho nên chị có may mắn là người đầu tiên nhìn thấy Lâm tiền bối từ bên trong đi ra. Lúc đó, hắn….

Thẩm Uyển bỗng nghĩ tới thân thể trần truồng của Lâm Vân khi đi ra từ tuyệt cảnh, khuôn mặt liền đỏ tới mang tai.

Tần Nhan thấy Thẩm Uyển nói tới đây thì đỏ mặt, liền kinh ngạc. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ chị Thẩm Uyển có ý gì với Lâm Vân sao? Tên Lâm Vân này đúng là một tên trăng hoa.

- Tần Nhan, nếu không chúng ta đi xem Lâm tiền bối động thủ như thế nào. Xem cao thủ chiến đấu, nhiều khi còn có ích hơi hơn việc tu luyện. Thậm chí còn lĩnh ngộ ra một sốt điều mà bình thường không thể lĩnh ngộ được. Em đi cùng với Lâm tiền bối có học hỏi được gì không? Gặp được cao nhân như vậy rất là may mắn đấy.

Thẩm Uyển khôi phục bình tĩnh.

Tần Nhan vội vàng nói:

- Em cũng muốn đi xem. Tuy nhiên, sao chị luôn gọi Lâm Vân là tiền bối? Tuổi của hắn chỉ hơn em một chút mà thôi, gọi anh là được rồi.

Thẩm Uyển kỳ quái nhìn Tần Nhan:

- Tĩnh Như, chỗ các em tu luyện không coi thực lực là trên hết sao? Gặp một người có tu vị cao hơn mà nói một vài lời khiến họ bất mãn, thì không chừng cái mạng cũng đi tong. Cho nên về sau nếu gặp người có tu vị cao hơn mình, em nên tỏ thái độ tôn kính. Tính tình của các tu sĩ cổ quái lắm.

- Chị em mình thì không nói làm gì, chỉ cần khi em đi ra ngoài lịch lãm, phải nhớ những lời chị dặn. Bằng không lại chịu thiệt thòi. Mặc dù Khôn Truân Giới có quốc gia, cũng có luật pháp. Nhưng điều này chỉ áp dụng cho người phàm, chứ không cho tu sĩ.

Tần Nhan há to miệng, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Nếu nói mạo phạm, thì cô ta đã mạo phạm Lâm Vân không biết bao nhiêu lần. Hôm nay vừa tới này đã gặp cảnh Thẩm Uyển bị vây công, rồi tới Lâm Vân giết bốn tu sĩ Nguyên Anh. Tần Nhan rốt cuộc mới hiểu những lời sư phụ căn dặn năm đó.

Mình đã mạo phạm nghiêm trọng tới hắn, nhưng hắn giống như chỉ uy hiếp mình vài câu, không làm gì gây hại cho mình. Thậm chí còn mang mình tới Khôn Truân Giới.

- Suy nghĩ gì vậy, đi thôi. Chúng ta tới Vân Môn xem thế nào.

Nói xong, Thẩm Uyển nắm lấy tay Tần Nhan bước lên phi kiếm, rồi bay thẳng tới Vân Môn.

…

Lửa giận.

Cái gì gọi là lửa giận? Vừa nhìn thấy cảnh tượng thê thảm của Vân Môn, lửa giận mà mấy năm trước hắn tiêu diệt Tịch Mịch Cốc lại bốc lên ngùn ngụt.

Khu rừng mà năm đó hắn dùng truyền tống trận để dẫn Tĩnh Như trở về Địa Cầu, cũng là trụ sở chính của Vân Môn, hiện tại đã chỉ còn tường đổ mái nghiêng. Mười mấy đệ tử mặc trang phục tông môn nằm trên mặt đất. Từ rất xa, Lâm Vân có thể nhìn thấy trên trang phục đó có thêu một đám mây nhỏ và có hai chữ Vân Môn.

Người chết đều là đệ tử của Vân Môn. Những người này hẳn là đệ tử mà Vũ Tích và Lam Tranh mới thu nhận ở Khôn Truân Giới. Bỗng nhiên hai mắt của Lâm Vân đỏ bừng. Hắn nhìn thấy có hai người nằm trong vũng máu, đó là Tô Tĩnh Như và Diệp Tiểu Điệp. Hai người sinh tử không biết.

Vô số tu sĩ đang vây quanh đệ tử của Vân Môn, mặc sức chém giết. Lam Tranh thì đã sức cùng lực kiệt. Xem tình cảnh thì có vẻ như đại trận hộ sơn mới bị công phá không lâu. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Vân Môn đã chết rất nhiều người.

Nếu không có một trận pháp ngăn cản cuối cùng để các đệ tử Vân Môn dựa vào. thì không chừng hiện tại toàn bộ người trong Vân Môn đã chết hết rồi.

Ít nhất có hai tới ba mươi tu sĩ Nguyên Anh, và ba, bốn tên tu sĩ Hóa Thần. Tu sĩ Kết Đan thì lên tới mấy trăm, tu sĩ Trúc Cơ thì vô số kể. Nhiều tu sĩ như vậy vây công Vân Môn, Lâm Vân có thể tượng tưởng, nếu trận pháp cuối cùng đó bị phá vỡ, Vân Môn sẽ chỉ còn cát bụi.

Lâm Vân thét dài một tiếng, lửa giận ngập trời rốt cuộc không áp chế nổi. Phệ Hồn Thương giống như một con rồng tím phóng ra ngoài, dùng tốc độ nhanh như tia chớp, len lỏi qua các tu sĩ vây công.

## 618. Chương 523: Giết Chóc

Vô số tu sĩ nổ tan xác, những tên Nguyên Anh định ngăn cản, nhưng vừa chạm phải ánh sáng màu tím liền biến thành hư vô.

Tu sĩ Kết Đan thì càng chết như rạ, từng lớp từng lớp ngã xuống. Con rồng máu tím đó như có mắt vậy, chỉ giết những tu sĩ vây công, còn đệ tử mặc trang phục Vân Môn thì không hề bị ảnh hưởng.

- A, a…

- Phốc…

- Rắc, rắc…

Tiếng thét chói tai, tiếng nổ do va chạm với pháp bảo, tiếng xương cốt vỡ vụn hòa vào nhau. Chỉ trong một sát na, từng đám tu sĩ biến mất, chỉ văng lên những chùm máu.

- Lâm Vân…

- Lâm đại ca…

- Vân ca…

Tất cả đệ tử Vân Môn đều ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi có sát khí dâng tới tận trời kia. Nhìn hắn không chút do dự thu thập tính mạng của những kẻ xâm nhập. Thân hình của Hàn Vũ Tích hơi lảo đảo, đôi mắt đã ngập nước.

Nàng kích động không phải vì được cứu. Nàng vốn tưởng rằng trước khi chết không được gặp lại lão công, nàng thực sự không cam lòng. Nhưng anh ấy đã tới, tới đúng lúc khi nàng sắp tuyệt vọng.

- Lão công, có đúng là anh không?

Giọng nói của Hàn Vũ Tích rất nhỏ, ngay cả nàng cũng không nghe thấy.

Nhưng âm thanh đó như tiếng sét vang lên trong tai Lâm Vân, đáy lòng của hắn cũng trở nên run rẩy:

- Vũ Tích, xin lỗi em vì anh đã tới chậm. Sau này anh sẽ không bao giờ rời xa các em nữa. Tin tưởng anh, anh sẽ làm được. Chỉ cần anh còn một hơi thở, anh sẽ không để cho các em chịu ủy khuất nữa đâu.

Vũ Tích rốt cuộc không nhịn được mà rơi nước mắt.

- Vân ca, anh đã trở lại rồi.

Giọng nói của Thanh Thanh cũng rất mơ hồ. Tuy tu vị của nàng thấp, nhưng nàng không muốn nấp sau mọi người.

- Thanh nhi, anh xin lỗi em vì không giữ lời hứa, trở về đón em đi. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Anh sẽ đền bù tổn thất cho em, anh xin lỗi…

Giọng nói của Lâm Vân cũng vang lên bên tai của Thanh Thanh. Hắn biết rằng hai chữ “Xin lỗi” còn lâu mới có thể bù đắp được những tháng ngày chờ đợi đằng đẵng của các nàng.

Thanh Thanh không nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ muốn lập tức nhào vào lòng của Lâm Vân mà thôi. Đợi mấy năm, Lâm Vân mới trở về Thiên Hồng. Không ngờ hai người mới gặp nhau được mấy ngày, hắn lại lần nữa rời đi mấy chục năm. Nàng không muốn chờ đợi thêm nữa.

- Vân ca, em…Em chỉ muốn làm vợ của anh, những thứ khác em đều không muốn.

Lâm Vân không trả lời Nhược Sương, bởi vì trong lòng của hắn giờ đang tràn ngập sát ý.

Nợ máu phải trả bằng máu.

Vừa nhìn thấy Lâm Vân, Lam Tranh rốt cuộc không kiên trì nổi, liền hôn mê bất tỉnh. Bốn tên tu sĩ Hóa Thần vây công bà ta đã bị Lâm Vân bắt lấy, nhét vào không trung.

Lâm Vân không giết bọn chúng, mà vung tay tạo thành một cái khốn trận trong suốt, rồi hắn ném một ngọn Tinh Diễm vào đó. hắn muốn rút hồn phách của bốn tên tu sĩ Hóa Thần này. Muốn tra tấn bọn chúng như hắn đã tra tấn với Tào Quân vậy.

- A…

Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, kéo dài không thôi. Người bị luyện hồn sẽ bị hành hạ vài ngày, rồi sau đó nguyên thần mới bị đốt sạch. Cuối cùng thần hồn câu diệt, không còn khả năng đầu thai chuyển thế.

- Là tên nào to gan lớn mật, dám giết đệ tử của Âm Sơn Lão Quái ta?

Một thanh âm mang theo chân nguyên hùng hậu truyền tới. Lâm Vân nhướn mày, lại là một tu sĩ Luyện Hư. Khó trách tu vị cao như Lam Tranh cũng bị đánh thê thảm như vậy.

Âm Sơn Lão Quái không ngờ mình mới rời đi một lúc, thì tình hình lại đổi chiều. Lúc rời đi, ông ta đã ra lệnh bắt sống toàn bộ con gái ở đây. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy nhiều nữ nhân cực phẩm như vậy. Thậm chí còn có một người là Hóa Thần điên phong. Nếu luyện hóa nguyên thần của cô ta, nói không chừng ông ta có thể tiến thêm một bước.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, một bàn tay do chân nguyên tạo thành lao tới Âm Sơn Lão Quái. Mặc dù lão ta là một tu sĩ Luyện Hư, nhưng đối với Lâm Vân mà nói, lão ta không khác gì một con kiến hôi.

Bàn tay do chân nguyên tạo thành lao về hướng Âm Sơn Lão Quái. Trong lòng Âm Sơn Lão Quái cả kinh. Thực lực của người này thật là khủng khiếp. Không ngờ Vân Môn lại có hậu trường lớn như vậy.

Âm Sơn Lão Quái lập tức biết mình không phải là đối thủ của tên tu sĩ cụt tay kia. Tu vị của hắn đã đến mức thông thiên rồi.

Ông ta liền không chút do dự, xoay người bỏ chạy.

- Hừ, ngươi trốn được không?

Lâm Vân âm lãnh nói.

Âm Sơn Lão Quái chợt cảm thấy mình bị giam cầm trong không gian xung quanh. Ông ta cũng không thể vận dụng được một chút chân nguyên nào. Giờ đây Âm Sơn Lão Quái đã sợ tới hồn phi phách tán. Vô số mồ hôi lạnh chạy dọc sau lưng. Từ khi nào ở Khôn Truân Giới lại xuất hiện một cường giả trong truyền thuyết như vậy? Vì sao mình lại không biết?

Không gian giam cầm, cho dù là tu sĩ Đại Thừa Kỳ cũng rất khó làm được. Điều này đã là thuộc về truyền thuyết rồi. Âm Sơn Lão Quái còn đang kinh hãi, thì ông ta lại phát hiện mình đã bị bàn tay kia chộp lấy.

- Xin tiền bối tha mạng. Tiểu nhân có mắt không tròng mới mạo phạm tiền bối. Tiểu nhân nguyện đem toàn bộ tài sản của mình hiến dâng cho tiền bối. Kể cả một chỗ tu luyện thời Thượng Cổ, tiểu nhân cũng nguyện khai báo. Chỉ cầu tiền bối tha cho tiểu nhân một mạng.

Âm Sơn Lão Quái đã bất chấp điều gì khác, tánh mạng vẫn là quan trọng nhất.

Ngàn vạn năm rồi Khôn Truân Giới còn chưa có người nào tu luyện tới cảnh giới Luyện Hư, nhưng ông ta đã tu luyện được. Cho nên ông ta đâu muốn chết như vậy.

Lâm Vân giống như chẳng nghe thấy. Vung tay lên, tay chân của lão quái đều bị chặt đứt. Sau đó hắn lại bố trí một khốn trận, ném lão quái còn đang cầu xin tha thứ vào trong khốn trận, rồi vứt Tinh Diễm vào đó. Lão quái cũng giống như bốn tên Hóa Thần, bị Lâm Vân luyện hồn phách.

Đối với địch nhân làm thương tổn tới người thân của mình, Lâm Vân chưa bao giờ nương tay.

Vài chục tu sĩ Nguyên Anh và mấy trăm tu sĩ Kết Đan tới vây công Vân Môn đều bị Phệ Hồn Thương của Lâm Vân giết hết.

Các đệ tử của Vân Môn đều lộ vẻ sùng bái nhìn Lâm Vân đáp xuống mặt đất. Trong mắt bọn họ đều là sự rung động và kính ngưỡng. Cho tới bây giờ Vân Môn đều chưa có chưởng môn. Hôm nay chưởng môn đã trở lại, còn khủng bố như vậy nữa chứ.

Lâm Vân vừa rơi xuống, Vũ Tích và Thanh Thanh nhịn không được lao vào ngực của hắn. Lâm Vân ôm hai nàng, trong lòng đầy áy náy.

- A, tay của anh? Tay của anh bị sao vậy?

Hàn Vũ Tích và Thanh Thanh khiếp sợ nhìn ống tay trống rỗng của của Lâm Vân, đôi mắt lại ngập nước. Trong lòng của hai người, thân thể của Lâm Vân còn quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

Lâm Vân lau nước mắt cho Thanh Thanh và Vũ Tích, ôn nhu nói:

- Anh không sao đâu, chỉ bi thương mà thôi, rất nhanh sẽ hồi phục. Em phải biết rằng ngay cả cánh tay của Khổng Linh bị đứt, anh cũng có thể chữa trị. Huống chi là vết thương nhỏ này.

Nói xong, hắn cố nén ho khan, ôm chặt hai người.

Vũ Tích và Thanh Thanh càng vùi đầu vào ngực Lâm Vân. Hiện tại chỉ im lặng mới có thể biểu đạt sự nhớ nhung của hai người.

Lâm Vân vỗ vỗ vai Vũ Tích và Thanh Thanh, nói:

- Để anh đi xem Tĩnh Như, Tiểu Điệp và Nhược Sương như thế nào rồi.

Thanh Thanh và Vũ Tích nghe vậy mới nhớ tới Tĩnh Như bị trọng thương. Lúc này những người bị thương của Vân Môn đã được chuyển vào. Lâm Vân nhìn thấy vậy, trong lòng càng thêm tức giận.

Tĩnh Như bị thương rất nặng, Tiểu Điệp thì đỡ hơn một chút.

Thời gian kế tiếp là Lâm Vân giúp đỡ trị thương cho mọi người. Tĩnh Như, Lam Tranh, Tiểu Điệp, Nhược Sương, Lam Cực và Du Tiểu Thiết đều bị trọng thương. Cánh tay của Khổng Linh được Lâm Vân nối lại năm đó lại bị chặt rơi. Thất Tín thì đã chết. Các đội viên Long Ảnh năm đó cùng đi, chỉ còn lại ba người, còn đâu đã tử trận.

Mấy người Tĩnh Như sở dĩ không bị giết, là vì các nàng là nữ nhân. Âm Sơn Lão Quái đã ra lệnh bắt sống nữ nhân của Vân Môn. Còn vì sao phải bắt sống, thì dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Còn Lam Tranh ngất xỉu là do quá mệt mỏi.

Hiện tại Lâm Vân không thiếu nhất chính linh đan, diệu dược, nên trị thương cho mọi người cũng không khó khăn. Xong xuôi đâu đấy, hắn mới hỏi:

- Có những môn phái nào tham gia lần vây công này?

- Sư phụ, ngoại trừ thầy trò Âm Sơn Lão Quái ra, còn có Lang Sơn Tông, Minh Phong Tông, Nhất Nguyên Môn và Vạn Cốc Tông. Thất Tín sư huynh chính là bị người của Nhất Nguyên Môn giết. Những người thật không biết xấu hổ, chỉ đánh đại trận hộ sơn của chúng ta. Nếu không phải sư phụ tới kịp thời, thì Vân Môn phỏng chừng đã bị đám súc sinh kia giết chết hết rồi. Con rất muốn báo thù cho Thất Tín sư huynh.

Đôi mắt của Liễu San đỏ bừng, cô ta vẫn còn đắm chìm trong sự đau khổ do Thất Tín bị giết chết.

Năm đó sư phụ rời đi, cô ta toàn được Thất Tín sư huynh chiếu cố. Không có sư huynh, không chỉ nói Kết Đan, cho dù là Trúc Cơ trung kỳ, cô ta cũng khó mà đạt được.

- Tôi cũng muốn đi báo thù cho Thất Tín sư huynh.

Diệp Thành nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. HIện tại cậu ta đã là Kết Đan sơ kỳ. Đối diện với đám cường đạo kia, cậu ta hận không thể giết sạch bọn chúng. Nhưng với tu vị của cậu ta, chỉ có thể đối phó với một tên tu sĩ Kết Đan mà thôi.

- Vũ Tích, Thanh Thanh, hai em chăm sóc cho Tĩnh Như và Nhược Sương hộ anh. Anh muốn đi tới chỗ bọn chúng để đòi nợ. Anh sẽ sớm quay về thôi.

Lâm Vân nói xong, trong mắt đầy vẻ âm lãnh.

## 619. Chương 524: Nhổ Tận Gốc

Cho dù là người có tính hiền lành như Vũ Tích, nàng cũng cảm thấy bọn cường đạo kia chết không hết tội. Hiện tại nàng đã biết Tu Chân Giới tàn khốc như thế nào. Nhân từ với địch, là tàn nhẫn với bản thân. Cho nên nàng không ngăn cản Lâm Vân, chỉ đứng dậy, kéo áo của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói:

- Anh phải cẩn thận một chút, em và chị Thanh đợi anh trở về.

Nàng biết Lâm Vân sợ những môn phái đó biết tin mà bỏ trốn, nên mới quyết định tới đó trả thù luôn.

Các đệ tử của Vân Môn được huấn luyện rất có bài bản, cường địch vừa bị tiêu diệt, mọi người liền bắt tay luôn vào việc trùng kiến. Lâm Vân tiện tay bố trí thêm vài trận pháp cường hãn xung quanh Bắc Lĩnh. Với tu vị của Lâm Vân, bố trí trận pháp như vậy thật quá dễ dàng.

- Liễu San, cô đi với tôi. Chúng ta đi đòi lai nợ.

Lâm Vân gọi Liễu San đi theo, là bởi vì Liễu San đã sống ở Khôn Truân Giới mấy chục năm, nên quen thuộc tình hình nơi đây hơn mọi người.

….

Lúc Thẩm Uyển và Tần Nhan đi tới Vân Môn, đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng trước mắt. Khắp nơi là thi thể và máu. Các đệ tử của Vân Môn còn đang thu thập thi thể. Nhưng phần lớn những thi thể này không phải là người của Vân Môn. Hơn nữa, còn có hai cái khốn trận lơ lửng ở giữa. Một cái nhốt bốn tu sĩ Hóa Thần, một cái nhốt tu sĩ Luyện Hư đã bị chặt đứt chân tay.

Lang Sơn Tông.

Một trong mười ba tông môn lớn của Khôn Truân Giới. Thực lực của Lang Sơn Tông đủ để xếp vào hàng thứ ba. Bọn họ có hai tu sĩ Hóa Thần, mười một tu sĩ Nguyên Anh, hơn hai trăm tu sĩ Kết Đan. Tu sĩ Trúc Cơ thì càng nhiều. Hơn nữa hiện tại Âm Sơn Lão Tổ đã đồng ý hợp tác với Lang Sơn Tông. Có thể nói bây giờ Lang Sơn Tông đã trở thành một thế lực mà không có ai dám động vào.

Lần này vây công Vân Môn, Lang Sơn Tông xuất lực không ít. Bọn họ đã điều đi hơn một trăm tu sĩ Kết Đan, bảy tu sĩ Nguyên Anh và hai tu sĩ Hóa Thần. Cơ hồ là dốc toàn lực. Chỉ là không ngờ, Lâm Vân kịp thời trở về, đã khiến cho tu sĩ của Lang Sơn Tông không còn sống sót một ai. Toàn quân bị diệt.

Có Liễu San chỉ đường, Lâm Vân chỉ mất một lát là đi tới Lang Sơn Tông. Liễu San càng thêm sùng bái sư phụ của mình. Từ Bắc Lĩnh tới núi Lang Sơn, nếu để cho cô ta phi hành, ít nhất phải mât hai, ba ngày. Nhưng sư phụ chỉ tốn có mười mấy giây là tới. Chênh lệch quả thực quá xa. Thậm chí cô ta có cảm giác, đó còn chưa phải là tốc độ nhanh nhất của sư phụ.

Có thể là do Lâm Vân giết người quá nhanh, Lang Sơn Tông còn chưa nhận được tin tức, nên toàn bộ đệ tử của Lang Sơn Tông vẫn còn ở đó.

- Sư phụ, nơi này chính là Lang Sơn Tông.

Liễu San chỉ về phía ngọn núi chọc trời, nói.

Lâm Vân gật đầu:

- Không ngờ đại điện của Lang Sơn Tông lại là một pháp bảo.

Cổ bảo hình đại điện này có lưu lại thần thức của một tu sĩ Hóa Thần, Lâm Vân chỉ mất vài giây là luyện hóa xong. Hắn thu cái pháp bảo đại điện lại. Còn đệ tử của Lang Sơn Tông thì giống như mấy con tôm con cá bị dốc ra khỏi giỏ vậy.

Đối phó với đám tu sĩ, chỉ có Nguyên Anh là tu vị cao nhất, Lâm Vân căn bản chẳng cần xuống dưới, chỉ cần một chùm Tinh Diễm là đủ. Đại môn phái Lang Sơn Tông nổi tiếng khắp Khôn Truân Giới, dễ dàng bị Lâm Vân san thành bình địa.

Còn ngọn núi Lang Sơn cao vút thì bị Lâm Vân trực tiếp ném vào trong Sơn Hà Đồ. Hắn chẳng những muốn diệt Lang Sơn Tông, thậm chí còn thu cả ngọn núi cao thứ tư của Khôn Truân Giới. Từ nay về sau, Khôn Truân Giới sẽ không còn ngọn núi nào tên là Lang Sơn.

Liễu San nhìn thấy vậy, tuy không đành lòng, nhưng nghĩ lại, nếu không phải sư phụ tới kịp thời, thì Vân Môn còn thê thảm hơn, liền bình tĩnh lại. Ở thế giới Tu Chân, nhân từ với địch nhân là hành động tự sát.

Lâm Vân thì càng không quan tâm. Người nào dám phạm vào hắn, thì hắn sẽ không để ý tới bất kỳ cảm tình nào. Nếu hắn trở về chậm một ngày hoặc là nửa ngày, Vân Môn Bắc Lĩnh sẽ hoàn toàn bị xóa xổ. Còn người thân của hắn sẽ sống không bằng chết. Cho nên khi tiêu diệt Lang Sơn Tông, Lâm Vân không hề có gánh nặng tâm lý.

Người thân và nữ nhân của hắn chính là nghịch lân của hắn. Lang Sơn Tông động vào nghịch lân của hắn, thì phán định diệt vọng rồi.

Đệ tử của Lang Sơn Tông còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị Lâm Vân cho xuống ông bà ông vải.

Mấy tiếng sau, Minh Phong Tông, Nhất Nguyên Môn và Vạn Công Tông đều bị san thành bình địa. Hơn một vạn tu sĩ, vài ngọn núi nổi tiếng, đều biến mất trong lửa giận của Lâm Vân. Đồng thời biến mất mãi mãi ở Khôn Truân Giới.

Vài ngày sau, tin tức những đại môn phái vây công Vân Môn bị Lâm Vân tiêu diệt đã truyền khắp Khôn Truân Giới.

Thậm chí ngay cả tu sĩ Luyện Hư duy nhất của Khôn Truân Giới là Âm Sơn Lão Quái còn đang rên rỉ trong khốn trân, tay chân thì đã bị cắt hết.

Tất cả những tu sĩ ngấp nghé Vân Môn đều im re như ve mùa đông. Cái gì gọi là hung ác, đây chính là hung ác. Vô số tông môn đều phái người tới thăm hỏi Vân Môn. Thậm chí còn phái người tới giúp đỡ Vân Môn xây dựng lại nhà cửa. Mà bốn đại tông môn bị diệt, không có ai đoái hoài tới.

Sự thật lần nữa chứng minh, ở thế giới Tu Chân, thực lực mới là chân lý.

Dù Lâm Vân không muốn tiếp tục ở lại đây, nhưng Vân Môn vẫn có một ít đệ tử không muốn rời đi. Cho nên hắn mặc kệ cho mọi người xây dựng lại trụ sở.

….

Lúc Lâm Vân dẫn theo Liễu San trở lại Bắc Lĩnh, thì phát hiện Thẩm Uyển và Tần Nhan đang đứng ở cửa ra vào.

- Lâm tiền bối.

Nhìn thấy Lâm Vân trở về, Thẩm Uyển tiến lên phía trước thi lễ.

Lâm Vân khoát tay nói:

- Đứng ở nơi này làm gì, vào trong ngồi một lát.

Thẩm Uyển trả lời:

- Hiện tại mọi người bên trong đang bận rộn. Qua một thời gian ngắn, Thẩm Uyển lại tới bái phỏng.

Thấy Tần Nhan đi cùng với Thẩm Uyển rời đi, Lâm Vân cũng không nhiều lời. HIện tại hắn quả thực rất bận.

Lâm Vân vừa đi vào, Vũ Tích và Thanh Thanh liền đi lên đón chào, vẻ lo lắng trong mắt hiện ra rất rõ. Dù các nàng biết Lâm Vân lợi hại, nhưng dù sao Lâm Vân chỉ có một người. Mà đối phương là mấy môn phái lớn liền.

Nhưng Lâm Vân đã an toàn trở lại, hai người mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn và mọi người xa cách đã quá lâu rồi, các nàng sợ lại phải sống trong cô đơn và nhớ nhung.

- Đi vào thôi.

Lâm Vân kéo tay Vũ Tích và Thanh Thanh, ôn nhu nói.

- Tĩnh Như và Nhược Sương thế nào rồi?

Lâm Vân lo lắng hỏi.

- Hai người chỉ thoát lực mà thôi, không có vấn đề gì. Đoán chừng ngày mai là hai người có thể tỉnh lại.

Lâm Vân nghe vậy thì yên tâm. Xung Hi và Chu Linh Tố vẫn an toàn, còn đang giúp mọi người trị thương.

Vài đội viên của Long Ảnh cũng đi tới đây. Nhưng hiện tại chỉ còn ba người sống sót. Là Du Tiểu Thiết, Lam Cực và Lục Bân. Sáu người còn lại đều chết trong trận chiến.

Dù thù đã được báo, nhưng Lâm Vân không chút vui vẻ gì. Đội viên của Long Ảnh đi tới Khôn Truân Giới là vì hắn. Nhưng hắn lại không thể bảo vệ được bọn họ. Nếu không phải Âm Sơn Lão Quái muốn bắt sống tất cả nữ nhân, thì hậu quả thật không dám tưởng tượng. Cho dù báo được thù thì thế nào? Những thứ đã mất đi thì mãi mãi sẽ không lấy về được.

- Huấn luyện viên, các huynh đệ đi thì cũng đã đi rồi, anh đừng quá thương tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành nốt giấc mơ của bọn họ.

Lam Cực thấy Lâm Vân thương cảm, liền lên tiếng an ủi.

Lâm Vân khoát tay nói:

- Lam Cực, Tiểu Thiết và Lục Bân sau này đừng gọi tôi là huấn luyện viên nữa. Còn có Từ Vinh, chúng ta đã là huynh đệ, mãi mãi đều là huynh đệ. Cho nên mọi người chỉ cần gọi tôi là Nhị ca. Từ Vinh lớn tuổi nhất, gọi là đại ca. Lam Cực là lão Tam, Lục Bân là lão Tứ, Tiểu Thiết đứng hàng thứ năm thì gọi là lão Ngũ.

- Vâng, Nhị ca.

Mọi người cũng không già mồm cãi láo, đều gọi Lâm Vân là Nhị ca.

Từ Vinh bị thương không nhẹ, Đặng Thư Cần đang chiếu cố anh ta. Lâm Vân kiểm tra Từ Vinh một lát, tới chỗ mẹ và mẹ vợ thăm hỏi. Rồi mới cùng Vũ Tích và Thanh Thanh trở về phòng ngủ.

- Lão công, rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì mà mất một cánh tay vậy?

Vũ Tích vẫn rất lo lắng cho cánh tay của Lâm Vân.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Chỗ cánh tay có dính một đám bụi màu xám, giải trừ mãi không được. Đoán chừng là do chân nguyên của anh không đủ. Tuy nhiên, nó đang chậm rãi biến mất rồi. Đoán chừng một hai năm nữa là anh khôi phục lại cánh tay như cũ.

Vũ Tích vuốt ve cánh tay cụt của Lâm Vân, rất là đau lòng. Bỗng nhiên nàng nhớ tới cái gì đó, vội vàng nói:

- Chân nguyên chưa đủ? Không phải chúng ta còn có Tạo Hóa Đan chứa đựng rất nhiều linh lực lấy được từ trong hang động kia sao? Liệu có thể dùng đan dược đó để tẩy trừ đám bụi đi được không?

Hai mắt của Lâm Vân sáng ngời. Đúng vậy, sao mình không nghĩ ra dùng Tạo Hóa Đan nhỉ? Mỗi lần hắn bức đám bụi màu xám kia, hắn luôn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nếu có Tạo Hóa Đan hỗ trợ, có lẽ hắn có thể làm được.

- Ừ, để anh thử xem.

Nói xong, Lâm Vân nuốt vào một viên Tạo Hóa Đan vào bụng.

## 620. Chương 525: Hội Nghị Vân Môn

Linh lực cường đại dâng lên từ đan điền của Lâm Vân. Đinh một tiếng, Lâm Vân thật không ngờ, hắn còn chưa tẩy trừ đám bụi ở cánh tay, thì cây châm rõ ràng lại bị bức ra trước.

Vũ Tích và Thanh Thanh sững sờ nhìn Lâm Vân. Hai người thật không ngờ trong người của Lâm Vân còn có một cây châm. Có thể tượng tưởng hắn chịu đau đớn như thế nào. Nếu không phải Lâm Vân còn đang vận công, thì hai người đã sớm nhào vào lòng hắn rồi.

Linh lực bên trong Tạo Hóa Đan cực kỳ hùng hậu. Lâm Vân căn bản không dám hấp thu những linh lực này. Hắn đã tu luyện tới cực hạn, nếu lại hấp thu thì nói không chừng sẽ dẫn tới Thiên Kiếp. Dù Lâm Vân không biết vì sao hắn còn chưa gặp phải Thiên Kiếp, nhưng hắn không dám mạo hiểm như vậy.

Chân nguyên cường đại lan tới cánh tay cụt của Lâm Vân. Đám bụi màu xám bên trên đó, không thể chống cự, bị chân nguyên từ Tạo Hóa Đan biến thành hư vô.

Nhưng linh lực cực lớn vẫn còn lưu lại trong cơ thể Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm vui vẻ. Một chuyện khiến hắn đau đầu vài năm, lại được giải trừ đơn giản như vậy. Hắn tranh thủ thời gian để cho Sơn Hà Đồ hấp thu nốt số linh lực còn dư thừa.

Đám bụi đã được khu trừ, Lâm Vân chỉ cần vận chuyển chân nguyên, cánh tay cụt liền khôi phục như ban đầu.

- Vũ Tích, đúng là có hiệu quả, cảm ơn em…

Lâm Vân kinh hỉ nói, duỗi hai cánh tay kéo Vũ Tích và Thanh Thanh vào ngực.

Bỗng Lâm Vân nhớ tới còn có một lọ Tiên Tủy Đan. Định lấy ra nhìn xem, nhưng lại không tìm thấy.

- Chuyện gì vậy, lão công?

Vũ Tích thấy khuôn mặt của Lâm Vân lộ vẻ cổ quái, liền vội vàng hỏi.

- Hình như anh ném nhầm Tiên Tủy Đan đi rồi.

Lâm Vân vỗ vỗ đầu nói.

Lúc trước khi bị hố đen hút vào, hắn cho rằng là do ông trờ ghen ghét với việc hắn sáng chế ra Ngũ Tinh Quyết, liền khắc công pháp của mình lên trên một cái thẻ ngọc. Rồi bỏ nó cùng một số tài liệu vào trong giới chỉ, ném vào trong hố đen.

Chỉ là không ngờ hắn bỏ nhầm cả một lọ Tiên Tủy Đan vào đó.

(Tạo tiền đề cho truyện Tinh Vũ Cửu Thần)

- Tiên Nhan Đan và Tạo Hóa Đan đều là đan dược cực phẩm, Tiên Tủy Đan khẳng định cũng bất phàm, không ngờ anh lại vứt nhầm. Thật đúng là đáng trách.

Lâm Vân ảo não nói.

- Mất thì thôi, có thời gian tìm về cũng được.

Vũ Tích thì không thấy tiếc nuối như hắn. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Lâm Vân trở về là tốt rồi.

Ba người nói chuyện đến khi trời sáng. Lâm Vân thấy hai người có vẻ mệt mỏi, đoán chừng là do hai người đã không nghỉ ngơi nhiều ngày liên tục. Liền nhẹ nhàng ôm hai người lại, nhìn bọn họ thiếp đi trong ngực của mình.

Giờ đây Lâm Vân để cho tinh thần buông lỏng, không lâu sau hắn cũng ngủ thiếp đi.

Tuy Lâm Vân đang ngủ, nhưng khi Vũ Đình mở cửa, hắn vẫn biết. Chỉ là hắn không lên tiếng, ngay cả con mắt cũng không có mở.

Vũ Đình nhìn Lâm Vân ôm Thanh Thanh và chị của mình ngủ, trong mắt đầy vẻ ôn nhu. Lại cắn môi, đi khẽ tới trước mặt Lâm Vân , cúi đầu hôn lên trán hắn một cái. Rồi mới rón rén đi ra ngoài, đóng cửa lại. Hồn nhiên đã quên, tu vị của nàng kém Lâm Vân quá xa.

Lâm Vân cười khổ một tiếng, chỉ có thể mặc kệ nàng. Hắn biết Vũ Đình có chút cắn rứt lương tâm. Tuy nhiên hắn không trách nàng ấy điều gì. Chỉ là không ngờ tu vị của nàng ấy lại tăng nhanh như vậy. Rõ ràng đã tới Kết Đan hậu kỳ, không hề thua kém Vũ Tích chút nào.

Mãi đến khi trời lại bắt đầu tối, Vũ Tích và Thanh Thanh mới tỉnh lại.

Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua, hai người mới được ngủ yên lành và thoải mái như vậy. Khi hai người tỉnh lại, Lâm Vân cũng mở mắt. Nhìn hai người ở trong ngực, cũng học theo Vũ Đình, hôn lên trán hai người.

Vũ Tích đột nhiên cảm thấy thân thể hơi nóng, bàn tay đang ôm eo của Lâm Vân càng ôm chặt hơn.

Thanh Thanh cảm nhận được sự khác lạ giữa Lâm Vân và Vũ Tích, liền cười một tiếng nói:

- Để em đi xem Tĩnh Như và Nhược Sương.

Nói xong, nàng hôn Lâm Vân một cái rồi đi ra căn phòng.

Lâm Vân không nói gì, chỉ đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của Vũ Tích. Hiện tại im lặng tận hưởng còn hơn vô số ngôn ngữ.

- Ưm…

….

Không biết qua bao lâu, khi đầu tóc của Vũ Tích trở nên rối bời, nàng mới nằm trong ngực của Lâm Vân, thở hổn hển nói:

- Anh càng ngày càng xấu.

Một câu này của Vũ Tích lại khiến Lâm Vân xao động.

- Vũ Tích, chị vào được không?

Giọng nói của Thanh Thanh vang lên từ ngoài cửa.

- A, chờ em chút….

Vũ Tích nhớ tới mình còn chưa mặc quần áo.

Nhưng không có ai đợi nàng, Thanh Thanh đã dẫn theo Tĩnh Như và Nhược Sương đi vào.

- Nhược Sương, Tĩnh Như, hai em tỉnh rồi à.

Lâm Vân nhìn thấy hai người, càng kinh hỉ.

- Hai người tỉnh lâu rồi. Nhưng mãi không thấy anh ra, vì nhớ anh mà hai người mới tới đây.

Thanh Thanh vừa cười vừa nói.

Lâm Vân nghe vậy, có chút xấu hổ, liền vội vàng đứng lên. Tĩnh Như và Nhược Sương lập tức nhào vào lòng của Lâm Vân. Hai người quả thật không thể chờ gặp lại Lâm Vân nữa.

Giờ đây rốt cuộc có thể được ôm hắn, hai người vui sướng như muốn nổ tung vậy.

- A…

Thanh Thanh kêu lên một tiếng.

Lúc này Tĩnh Như và Nhược Sương mới phát hiện mình đang ôm một Lâm Vân trần truồng.

- A…

Lại hai tiếng thét lên.

Vũ Tích nhìn cảnh này , liền bật cười, đã quên cả việc mặc quần áo. Căn phòng rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi, đảo măt đã vang lên tiếng cười đùa.

- Chị Hi, anh rể và mấy chị có vẻ rất vui thì phải. Chúng ta cũng đi vào đó tham gia nhé.

Vũ Đình và Xung Hi đứng ở cửa ra vào. Vừa nghe thấy tiếng cười đùa ở bên trong, Vũ Đình nhịn không được trong lòng khát vọng.

Xung Hi mím môi. Nàng không giống như Vũ Đình, có thể hồn nhiên như vậy. Lâm Vân và Vũ Tích đã ở trong phòng rất lâu rồi, chứng tỏ bọn họ đang làm chuyện vợ chồng. Hiện tại lại nghe thấy tiếng thét lên, nói không chừng gặp phải tràng cảnh xấu hổ gì đó.

Xung Hi đang nghĩ ngợi, thì cửa phòng mở. Lâm Vân dẫn theo bốn cô gái đi ra. Nhìn thấy Xung Hi và Vũ Đình đứng ở cửa, hắn cười xấu hổ nói:

- Vũ Đình, Xung Hi, chúng tới tới phòng họp thôi, anh có một số việc muốn nói.

- Anh rể, tay của anh khỏi rồi à?

Vũ Đình kinh hỉ kêu lên. Xung Hi thấy vậy cũng rất là cao hứng.

Lâm Vân không nhìn thấy Mông Văn, ánh mắt trở nên buồn bã:

- Mông Văn đi rồi phải không?

- Vâng, không biết tại sao, lúc Vân Môn xây dựng xong, chị ấy liền rời đi. Chị ấy nói rằng muốn đi ra ngoài lịch lãm.

Nhược Sương hiểu ý của Lâm Vân, nên trả lời.

Lâm Vân gật đầu, không nói gì nữa. Mỗi người đều có con đường riêng của mình. Có lẽ đã từng đi chung một con đường, nhưng đôi khí cũng gặp phải một đường rẽ khác. Hắn không có quyền can thiệp vào sự lựa chọn của người khác.

Trong đại điện, tất cả các đệ tử nội môn của Vân Môn đều tới đông đủ. Ngoại trừ hơn hai mươi người mà Lâm Vân quen thuộc ra, còn lại đều là đệ tử mà mọi người mới thu nhận ở Khôn Truân Giới. Tu vị cao nhất là Kết Đan trung kỳ.

Theo lời Khổng Linh nói, nơi này vốn có một trăm sáu mươi bảy đệ tử. Nhưng trải qua trận chiến, chỉ còn lại bốn mươi ba nam đệ tử, và ba mươi bảy nữ đệ tử.

Cả đại điện, cộng thêm Lâm Vân là một trăm linh năm người.

Lâm Vân thẳng thẳn nói:

- Ngoại trử vài vị trưởng bối còn chưa có tới, tất cả người của Vân Môn cúng ta đều ở đây. Lần này ta triệu tập mọi người tới đây, chính là nói tới việc di dời. Vân Môn của chúng ta có một nơi trú ở mới. Còn nơi này chỉ coi như là một chi nhánh mà thôi.

- Nếu ai nguyện ý đi theo, thì chuẩn bị đồ đạc, nửa tháng sau, chúng ta sẽ rời khỏi Khôn Truân Giới. Đương nhiên, nếu có ai không muốn rời đi, thì ta sẽ lưu lại một ít tài nguyên, mọi người có thể ở lại Khôn Truân Giới rồi phát triển Vân Môn. Dù sau này mọi người có đổi ý tới chỗ ở mới hay không, ta đều hy vọng gặp lại mọi người ở trên Tiên Giới.

Một vị đệ tử mới thu nhận nhỏ giọng hỏi sư huynh bên canh:

- Sư huynh, Tiên Giới có thật sao? Đệ tưởng chỉ có ở trong truyền thuyết?

Nhưng vị sư huynh này rõ ràng cũng không biết Tiên Giới có thật hay không. Lâm Vân nghe vậy thì mỉm cười nói:

- Ta khẳng định Tiên Giới tồn tại. Đây không phải là lời nói vô căn cứ. Nhưng Tiên Giới như thế nào, thì phải phụ thuộc vào sự cố gắng của mọi người. Ta chỉ biết là có, nhưng ta cũng chưa từng tới.

- Các ngươi là nhóm đệ tử đầu tiên của Vân Môn, có lẽ không lâu sau, các ngươi sẽ phát hiện ra rằng, trở thành đệ tử đầu tiên của Vân Môn là một điều may mắn. Nếu còn có vấn đề gì thì có thể trực tiếp hỏi. Hoặc có người nào muốn lưu lại thì cũng thông báo luôn.

Vị đệ tử kia rất khẩn trương, cậu ta không ngờ mình nói nhỏ như vậy, chưởng môn cũng nghe thấy. Nhưng trong lòng cậu ta đã quyết tâm, phải cố gắng tu luyện để phi thăng lên Tiên Giới.

- Sư phụ, con muốn lưu lại phát triển Vân Môn. Con nhất định sẽ giúp Vân Môn phát dương quang đại.

Một tu sĩ Kết Đan trung kỳ đứng dây, thi lễ với Lâm Vân trước, rồi thi lễ nói với Khổng Linh.

- Con cũng nguyện ý lưu lại.

Lại có một tu sĩ đứng dậy.

- Ngươi tên là gì?

Lâm Vân thấy có đệ tử nguyện ý lưu lại vì phát triển Vân Môn. Cho dù y xuất phát từ mục đích gì, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy cao hứng. Hắn thấy các đệ tử mà Khổng Linh và mấy người Vũ Tích thu nhận đều không tồi. Ít nhất nhân phẩm của bọn họ đã để cho Lâm Vân thỏa mãn. Đủ biết lúc thu nhận đồ đệ, Khổng Linh đã hiểu ý mình.

- Khởi bẩm chưởng môn, tôi là Trương Chí Hòa.

- Tôi là Vương Tuyết Sinh.

Lâm Vân gật đầu, lấy hai cái giới chỉ ra nói:

- Trong này có một số công pháp và tài nguyên tu luyện. Hai ngươi tận dụng số tài nguyên trong đó để phát triển Vân Môn. Nhớ kỹ, quy củ của Vân Môn rất đơn giản, phải tôn kính sư môn, đồng môn với nhau không được tương tàn. Còn làm chuyện gì thì ta không quan tâm, nhưng đạo đức cơ bản nhất phải nắm trong lòng.

- Vâng.

Trương Chí Hòa và Vương Tuyết Sinh đồng thanh đáp.

## 621. Chương 526 (1): Trên Đường Đi Gặp Cướp Bóc

- Khởi bẩm chưởng môn, các trưởng lão của Vạn Bảo Các cầu kiến.

Một đệ tử của Vân Môn vội vàng đi lên bẩm báo.

Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống:

- Không gặp.

Lâm Vân ra lệnh dứt khoát, không cần phải lấy lý do gì cả.

Ở thời điểm Vân Môn gặp khó khăn nhất, làm một đối tác, nhưng Vạn Bảo Các lại không trợ giúp gì cho Vân Môn. Điều này đã khiến cho Lâm Vân không còn hảo cảm với Vạn Bảo Các.

Cho dù Vạn Bảo Các không phải là đối thủ của Âm Sơn Lão Quái, nhưng ít nhất bọn chúng cũng phải có một ít hành động hay là tiếng nói. Dù sao Vạn Bảo Các cũng là một trong mười ba môn phái đứng đầu. Có bọn họ lên tiếng, các môn phái khác cũng phải cố kỵ. Như vậy Vân Môn cũng không phải chết đi hàng trăm đệ tử như vậy rồi.

Lâm Vân dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt vài môn phái lớn đã vây giêt Vân Môn. Kể cả tu sĩ Luyện Hư duy nhất của Khôn Truân Giới cũng bị Lâm Vân giết. Vạn Bảo Các chắc là sợ hãi Lâm Vân trút giận lên đầu bọn chúng nên mới tới đây.

Lâm Vân là người việc dứt khoát. Địch là địch, bạn là bạn. Vạn Bảo Các không làm gì trợ giúp Vân Môn khi Vân Môn gặp nguy hiểm, Lâm Vân đã gạch bỏ Vạn Bảo Các khỏi danh sách bạn bè. Dù hắn không trút giận lên đầu bọn chúng, nhưng trở lại thành bằng hữu là chuyện bất khả thi.

Ngược lại, hắn lại có hảo cảm với Thẩm Uyển. Thẩm Uyển vì trợ giúp Vân Môn nói chuyện mà bị bốn tên tu sĩ của Lang Sơn Tông đuổi giết. Đây là về sau nghe Lam Tranh kể lại. Xem ra, trước khi đi, phải tới phái Dao Hoa một chuyến. Ít nhất là báo đáp một chút cho bọn họ. Đồng thời chứng minh cho mọi người biết, Vân Môn là một môn phái ân oán rõ ràng.

- Trương Chí Hòa, ngươi và Vương Tuyết Sinh đi thu hồi toàn bộ sinh ý ở Vạn Bảo Các. Rồi chuyển sang danh nghĩa của Vân Môn.

Lâm Vân biết dưới bàn tay của mấy người Vũ Tích, việc kinh doanh của tập đoàn Vân Môn đã vượt qua Vạn Bảo Các. Cho nên rút lui cổ phần sẽ không ảnh hưởng gì tới việc buôn bán của tập đoàn Vân Môn.

- Chị Lam, lúc tôi rời khỏi Khôn Truân Giới, tu sĩ Hóa Thần rất ít. Vì sao bây giờ lại có nhiều tu sĩ Hóa Thần như vậy?

Lâm Vân khó hiểu hỏi. Nếu năm đó cũng có nhiều tu sĩ Hóa Thần như vậy, thì hắn đã bị giết rồi.

- Điều này có quan hệ tới chúng ta. Chúng ta liên hợp với Vạn Bảo Các bán ra Huyền Ngưng Hàn Thủy, nên mới có nhiều tu sĩ Hóa Thần như bây giờ. Về sau Huyền Ngưng Hàn Thủy dần bán hết, các môn phái vì mua sắm nó đã tốn rất nhiều tài sản. Đây cũng là một trong những lý do mà các môn phái kết hợp vây công chúng ta.

Lam Tranh trả lời. Hiện tại bà ta đã coi mình như một thành viên của Vân Môn.

Lâm Vân cười khổ một tiếng. Nguyên lai vẫn là do tự mình làm khổ mình.

- Chị Lam, đây là đan dược cho chị . Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ dẫn theo Vũ Tích và Thanh nhi đi du lịch. Chị và Khổng Linh cứ ở đây tu luyện. Qua một thời gian ngắn, chờ chị xuất quan, chúng ta cùng nhau rời đi. Tôi tin rằng nơi ở mới sẽ khiến chị hài lòng. Hơn nữa, chỗ đó chị coi như đã từng đi qua.

Lam Tranh thản nhiên cười, nhận lấy cái lọ ngọc rồi mở ra nhìn. Lập tức sắc mặt của bà ta thay đổi, suýt nữa làm rơi cái lọ:

- Tử Hư Đan? Còn có tận năm viên? Thuốc này, thuốc này thật sự quá quý báu.

Lâm Vân cười nói:

- Loại đan dược này về sau tôi mới lấy được. Bằng không lúc ở Hạt Nguyên Tinh tôi đã đưa cho chị rồi. Tôi có rất nhiều, chị cứ dùng thoải mái. Dùng hết tôi lại đưa thêm.

Lam Tranh vội vàng nói:

- Như vậy là đủ.

Một viên Tử Hư Đan có thể giúp tăng khả năng từ Hóa Thần lên Luyện Hư lên năm lần. Mà đây có tận năm viên. Có thể nói, chỉ cần bế quan xong là chắc chắn sẽ đạt tới Luyện Hư. Cho nên Tử Hư Đan cực kỳ quý giá. Chẳng những cần linh thảo quý hiếm, mà còn phải do đại sư luyện đan đỉnh cấp mới có thể luyện ra được.

Số đan dược này là do Lâm Vân lấy từ Tịch Mịch Cốc. Chứ hắn cũng không có khả năng luyện được.

- Khổng Linh, ngươi đi theo ta lâu như vậy, nhưng ta còn chưa dạy được ngươi cái gì, lại còn khiến ngươi bị thương nhiều lần. Ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp phục hồi cánh tay đứt của ngươi. Ở đây có một số đan dược dành cho tu sĩ Hóa Thần. Uống vào ngươi có thể lên tới Hóa Thần điên phòng. Khi đó thì ta giúp ngươi Luyện Hư.

Lâm Vân nói xong, đưa cho Khổng Linh mấy cái lọ đan dược.

Khổng Linh tràn đầy kinh hỉ nhận lấy. Theo như lời của Lâm Vân, thì không bao lâu nữa mình có thể thành tựu Luyện Hư. Có sư phụ như vậy thật là tốt.

- Anh rể, anh để cho sư phụ của em và Khổng đại ca bế quan. Còn bọn em thì sao?

Vũ Đình nháy nháy con mắt, nhìn Lâm Vân. Nàng nghe thấy anh rể muốn dẫn theo mấy chị đi du lịch, trong lòng có chút chờ mong.

- Vũ Đình và Xung Hi cũng đi cùng chứ?

Thanh Thanh đương nhiên nhìn ra được tâm tư của Vũ Đình.

Hàn Vũ Tích mỉm cười. Dù tu vị của Vũ Đình ngang bằng với nàng, nhưng lúc Vũ Đình hôn Lâm Vân, nàng vẫn phát hiện. Nàng hiểu trong lòng của em gái nghĩ gì. Bây giờ nàng đã không còn là Vũ Tích của năm đó. Trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt, nàng đã hiểu ra rằng, ở bên nhau mới là điều quan trọng nhất. Chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh Lâm Vân, là nàng thấy đủ.

Hơn nữa, nàng nghe Lam Tranh nói, tu luyện đến Đại Thừa Kỳ, có thể sống tới mấy vạn năm. Được ở bên người mình yêu lâu như vậy, còn cầu điều gì nữa?

- Chị Thanh vẫn là tốt nhất.

Vũ Đình vội vàng kéo tay Xung Hi cũng tràn đầy hưng phấn chạy tới trước mặt Thanh Thanh rồi hôn lên má Thanh Thanh một cái. Khiến tất cả mọi người trong đại điện đều cười vang. Trong khoảng thời gian ngắn, sự bị thương trong lòng mọi người đã được giảm bớt đi rất nhiều.

- Sư phụ, con cũng muốn đi.

Chu Linh Tố thấy tất cả mọi người đều đi chơi, cô cũng rất muốn đi cùng. Từ khi tới đây, cô chỉ có tu luyện và tu luyện, quả thật là buồn tẻ. Lần này Lâm Vân trở về, có cơ hội ra ngoài, nhất định phải nắm lấy.

Lâm Hinh vỗ đầu Chu Linh Tố một cái:

- Người ta mang lão bà đi chơi, cậu đi theo làm gì?

Rồi hướng Lâm Vân hỏi:

- Anh trai à, anh không quên tổ chức hôn lễ đó chứ?

Lâm Vân xấu hổ, cười:

- Ách, chờ đến khi chúng ta chuyển tới nhà mới, thì tổ chức luôn một thể.

Ba ngày sau, Lâm Vân dẫn theo Thanh Thanh, Vũ Tích, Vũ Đình, Tĩnh Như, Nhược Sương và Xung Hi rời khỏi Bắc Lĩnh. Hiện tại Vân Môn Bắc Lĩnh đang được trùng tu lại. Trương Chí Hòa và Vương Tuyết Sinh thì nhận nhiệm vụ quy hoạch lại việc buôn bán của tập đoàn Vân Môn. Lam Tranh thì bế quan.

Bên này Vân Môn bắt đầu trùng kiến, bên kia cả Khôn Truân Giới như lật trời. Lâm Vân dùng sức một người, thoải mái tiêu diệt vài đại môn phái. Thậm chí kể cả tu sĩ Luyện Hư cũng không phải là đối thủ.

Sự cường đại của Lâm Vân đã đi vào truyền thuyết. Rất nhiều người tham gia đuổi giết Lâm Vân năm đó đều lo lắng bất an.

- Anh rể, anh chuẩn bị dẫn chúng em đi tới đâu chơi vậy?

Chỉ có vài ngày, Vũ Đình đã khôi phục lại sự nhí nhảnh của ngày trước. Lâm Vân trở về giống như liều thuốc bổ khiến nàng trở nên vui vẻ. Mọi bi thương đều đã tan biến.

- Mấy ngày hôm nay Vũ Đình như nhặt được tiền vậy, khuôn mặt lúc nào cũng sáng rọi. Khiến em chỉ muốn hôn một cái.

Nhược Sương nhìn vẻ hưng phấn của Vũ Đình, bắt đầu trêu ghẹo.

Các cô gái nghe Nhược Sương nói vậy, đều giữ chặt Vũ Đình lại, rồi mỗi người hôn lên má nàng một cái. Mà ngay cả Vũ Tích cũng hôn em gái của mình.

Trong mắt của Vũ Đình lóe lên sự kích động và khát vọng:

- Em muốn quay lại rừng rậm Amazon và núi tuyết Misimi xem lại cái ao đầm đó.

Mấy người đều nhìn sang Lâm Vân. Rõ ràng các nàng cũng muốn đi tới chỗ đó. Vũ Tích càng lộ ra vẻ mong chờ, chỗ đó rải đẩy những kỷ niệm giữa nàng và Lâm Vân.

Lâm Vân mỉm cười:

- Cũng được, nhưng đó là khi chúng ta trở về. Hiện tại anh sẽ dẫn mọi người tới nơi mà anh đã mắc kẹt năm năm.

- Tuyệt cảnh Thiên Diễm?

Tĩnh Như lập tức đoán ra nơi Lâm Vân muốn đi. Chỉ có tuyệt cảnh Thiên Diễm mới vây khốn Lâm Vân năm năm. Năm đó Lâm Vân còn suýt chút nữa bị chết trong tuyệt cảnh. Nhưng cũng chính nhờ tuyệt cảnh đó, mà Lâm Vân mới được cứu sống.

Với tốc độ của Lâm Vân, đi tới tuyệt cảnh Thiên Diễm chỉ mấy một hai phút. Nhưng Lâm Vân lại lấy ra một chiếc phi thuyền khổng lồ. Bảy người một bên nói chuyện phiếm, một bên chậm rãi bay tới tuyệt cảnh Thiên Diễm.

- Phi thuyền này đẹp thật.

Xung Hi mới chỉ là Trúc Cơ, cho nên không có sức miễn dịch với những bảo bối kiểu phi thuyền này. Không chỉ nói Xung Hi, chính là mấy người còn lại đều rất thích chiếc phi thuyền của Lâm Vân.

Bên trong phi thuyền rất lớn, chẳng những chia ra làm nhiều phòng, còn có nhà hàng và nhà vệ sinh.

Lâm Vân lấy ra mấy cái giới chỉ rồi nói:

- Các em thoải mái chọn đi. Bên trong cái gì cũng có, có cả phi thuyền.

Nhưng không có ai đi lên chọn. Lúc đầu mấy nàng không biết, về sau đi tới Khôn Truân Giới, mấy nàng mới hiểu ra rằng, một cái giới chỉ quý báu như thế nào. Chứ nói gì là đồ đạc bên trong nó.

Thấy biểu lộ của mấy nàng như vậy, Lâm Vân kinh ngạc hỏi:

- Sao không ai chọn? Không ai thích à? Chẳng lẽ các em thích giới chỉ anh đang đeo? Ài, vậy thì lấy cái của anh cũng được.

- Không phải vậy. Bởi vì giới chỉ quá quý, mà chúng em đều có rồi. Anh cứ giữ lại đi, về sau Vân Môn phát triển còn có chỗ dùng.

Xung Hi nghe Lâm Vân nói vậy, vội vàng trả lời. Hồn nhiên quên mất Lâm Vân đang trêu đùa các nàng.

Tuy nhiên, khi Xung Hi nói xong, nàng mới biết mình bị trêu đùa, liền hung hăng nhìn Lâm Vân một cái.

Lâm Vân cười xấu hổ. Bỗng nhiên hắn vung tay lên, một đống giới chỉ rơi ra ngoài:

- Các em nhìn xem, thứ này anh có rất nhiều.

- A…

Mấy nàng sững sờ nhìn Lâm Vân vung ra vô số giới chỉ và vòng tay trữ vật. Anh ấy lấy đâu ra nhiều trữ vật giới như vậy?

## 622. Chương 526 (2): Trên Đường Đi Gặp Cướp Bóc

- Vậy thì em không khách khí nữa.

Vũ Đình đi tới phía trước nhặt một giới chỉ, rồi nói:

- Lần trước ở thành Bành Cách, em con tưởng rằng vị thành chủ đó đã là hào phóng, vừa ra tay là một trăm nghìn linh thạch Thượng Phẩm. Nhưng vẫn không là gì so với anh rể. Anh rể vẫn là tốt nhất.

Lâm Vân cười khổ một tiếng:

- Ông ta làm vậy là hào phóng rồi. Em tưởng rẳng linh thạch Thượng Phẩm là đá trên đường chắc.

Số trữ vật giới này đều lấy từ các môn phái siêu cấp của Hạt Nguyên Tinh, trong đó sao có thể ít được.

- Em thích cái vòng màu xanh da trời này. Thiên Nhai Minh Nguyệt? Tên thật đẹp.

Xung Hi hưng phấn cầm ra một pháp bảo của tu sĩ Hợp Thể trong giới chỉ.

- Chỉ lại thích Bảo Đăng hình hoa sen này hơn.

Thanh Thanh cũng lấy ra một pháp bảo màu xanh nhạt, trong mắt đầy hưng phấn.

- Dừng lại.

Mấy nàng đang ở trong phi thuyền kheo khoang pháp bảo của mình, thì có hai khí tức mạnh mẽ ngăn cản phi thuyền.

Là hai tu sĩ Nguyên Anh đap trên phi kiếm. Trên mặt bọn chúng lộ rõ vẻ tham lam và giễu cợt.

- Đúng là vận khí. Mấy pháp bảo trong tay các cô gái kia đều tản ra linh tính mãnh liệt, xem ra cấp bậc không thấp.

Một tu sĩ mặc trường bào máu xám nhìn chằm chằm vào thanh phi kiếm trên tay của Liễu Nhược Sương.

Tên tu sĩ còn lại mặc một bộ áo vải, lạnh lùng cười:

- Đâu chỉ là không thấp. Cây dù của tôi là một pháp bảo Thượng Đẳng thời Thượng Cổ, nhưng so với mấy thứ mà bọn họ cầm, vẫn không là cái gì. Dục Hỉ chân nhân không có ở đây, nếu ở đây, chắc ông ta vui mừng lắm. Cho dù tôi không gần nữ sắc, nhưng nhìn thấy toàn gái đẹp như vậy, tôi cũng phải động tâm.

- Sáu cô gái, mỗi người chúng ta ba cô. Còn tên tiểu tử Trúc Cơ kia thì đầu thai giúp hắn. Con mẹ nó, một tu sĩ Trúc Cơ mà lại có phúc khí như vậy, thật khiến người khác giận điên người.

Tên mặc áo bào không chút do dự phán tử hình cho Lâm Vân.

Hai người này cơ hồ không để bảy người Lâm Vân vào mắt, bắt đầu tính toán chia đồ đạc.

- Hai ngươi là ai? Vì sao phải ngăn cản con đường của chúng ta? Mau tránh, chúng ta là người của Vân Môn.

Tĩnh Như đột nhiên đứng lên, chỉ vào hai tên tu sĩ Nguyên Anh, không chút lưu tình nào quát lớn.

- Ha ha…

Tĩnh Như vừa nói xong, tên mặc áo vải liền cười ha hả. Nhưng vừa cười được một nửa liền dừng lại.

- Cái gì? Các ngươi, các ngươi là người của Vân Môn?

Tên mặc áo vải run rẩy hỏi.

Mồ hôi lập tức chảy từ sau lưng. Hai tên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ hung ác. Cầu phú quý trong nguy hiểm a.

Vài tu sĩ trước mắt, cao nhất chỉ có Kết Đan. Đã làm thì làm cho xong, giết hết bảy người, sau đó cướp đồ vật rời đi. Như vậy ai có thể biết là do hai người mình làm ?

Cho dù Lâm Vân của Vân Môn lập tức chạy tới, phỏng chừng cũng không điều tra ra được.

Không động thủ thì thôi, một khi động thủ thì phải diệt tận gốc. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh rất hiểu đạo lý này. Cho nên bọn chúng căn bản không để ý tới lời của Tĩnh Như, đồng thời ra tay. Cho dù trước mặt bọn họ chỉ là tu sĩ Kết Đan.

Lâm Vân thầm nghĩ, nếu bọn này chỉ mới có Kết Đan, thì hắn sẽ không động thủ, để cho các nàng ra tay, xem năng lực của các nàng như thế nào. Dù sao ngoại trừ Xung Hi ra, bốn người còn lại đều đã Kết Đan.

Nhưng đây là tu sĩ Nguyên Anh, cho nên Lâm Vân đành phải ra tay. Kết Đan còn kém Nguyên Anh nhiều lắm. Nên không cần phải thử.

Tên mặc áo bào khoát tay, phóng ra hơn mười tia điện với tốc độ cực nhanh. Còn tên áo vải không công kích, mà lấy ra một pháp bảo hình cái ô, ngăn cản có người chạy trốn. Vừa xem là biết hai tên này thường xuyên phối hợp, nên mới ăn ý như vậy.

Lông mày của Lâm Vân hơi nhíu lại. Nhìn tên mặc áo bào công kích, hắn lại nhớ tới lúc còn tại thành Thác Mã ở Hạt Nguyên Tinh, trong số những tu sĩ vây công hắn, có một người sử dụng điện để tấn công như vậy. Người đó khá lợi hại.

Người đó mỗi lần phóng ra là hàng trăm tia điện, chứ không phải mười tia như tên này.

Lâm Vân có ấn tượng rất sâu với nó. Bởi vì nó giống với Tinh Vũ của hắn, nhưng tuyệt đối lợi hại hơn Tinh Vũ của hắn không ít. Chỉ là do công lực của người sử dụng chưa đủ mà thôi. Nếu là do hắn phóng ra, uy lực sẽ tăng lên vô số lần.

Tên tu sĩ Nguyên Anh này và tên vây công mình có quan hệ gì? Cái tên ở Hạt Nguyên Tinh tuy bị hắn đánh trọng thương, nhưng chưa chết. Hơn nữa khi hắn diệt Tịch Mịch Cốc, cũng không thấy người đó. Chứng tỏ y không phải là tu sĩ của Tịch Mịch Cốc.

Lâm Vân vốn định giết hai tên. Nhưng vì công pháp phóng ra điện, Lâm Vân quyết định bắt sống bọn chúng rồi hỏi cho ra nhẽ. Nghĩ tới đấy, Lâm Vân vung tay chộp lấy mấy tia điện. Thì phát hiện những tia điện này do chân nguyên mang thuộc tính Lôi tạo thành.

Rõ ràng có thể chuyển hóa chân nguyên thành tia điện? Liệu tu luyện pháp thuật này có cần linh căn Lôi không?

Lâm Vân nắm lấy mấy tia điện rồi trầm tư. Nhưng lại làm cho hai tên kia đờ ra vì kinh hãi. Tên tu sĩ áo bào cảm thấy rất khiếp sợ. Người kia rõ ràng có thể chộp được pháp thuật lợi hại nhất của mình? Hắn là ai vậy?

Đảo mắt hai tên này đã đoán ra người trước mắt là ai. Không thể nghi ngờ, hắn chính là vị chưởng môn trong truyền thuyết của Vân Môn, Lâm Vân.

Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống. Ý niệm đầu tiên của hai tên là quay đầu chạy trốn, chạy càng xa càng tốt. Nhưng bọn chúng bỗng cảm thấy mình bị giam cầm trong không gian xung quanh, vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát khỏi được. Trong khoảng thời gian ngắn, quần áo của hai tu sĩ Nguyên Anh rõ ràng ướt đẫm vì mồ hôi.

- Lâm tiền bối, chúng tôi…

Tên áo bào còn chưa nói hết, thì Lâm Vân đã kéo y lên phi thuyền.

- Công pháp phóng ra điện này của ngươi tên là gì?

Lâm Vân mặt không biểu tình, nhìn tu sĩ áo bào, hỏi.

Tên tu sĩ áo bào không chút do dự lấy ra một cái thẻ ngọc đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân dùng thần thức quét tới thẻ ngọc, quả nhiên là có liên hệ tới Lôi điện. Bộ công pháp này tên là Lôi Mang Quyết. Tu luyện tới mức cao nhất rõ ràng có thể phóng ra mấy vạn tia sét. Vô luận là địch nhân gì, cũng không có chỗ để trốn. Tu luyện tới cực hạn thậm chí có thể phóng ra tia sét to bằng cái thùng nước. Phóng ra tia điện chỉ là cấp bậc thấp nhất mà thôi.

Lâm Vân hít vào một hơi, điều đó có khác gì Thiên Kiếp tạo thành đâu?

Thật là một công pháp cường đại. Lâm Vân chiếm được nhiều thẻ ngọc Tu Chân như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hứng thú với một môn pháp thuật. Tuy nhiên, Lôi Mang Quyết yêu cầu tu sĩ phải có linh căn thuộc tính Lôi. Hoặc là sử dụng Lôi Linh Châu để tu luyện.

Lâm Vân thấy tên áo bào này không có linh căn Lôi, chứng tỏ hắn có Lôi Linh Châu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân khẽ vẫy tay, liền thu giới chỉ của y lại. Quả nhiên bên trong có một viên Lôi Linh Châu.

Điều khiến Lâm Vân kỳ quái chính là, Lôi Linh Châu có kích cỡ giống hệt với mấy viên ngọc nguyên tố của hắn. Chỉ khác là nó có thuộc tính Lôi mà thôi. Có lẽ đây là một thứ tốt.

- Ngươi tìm được viên ngọc này ở đâu? Ngoài nó và Lôi Mang Quyết ra, nơi đó còn có vật gì không? Nói chi tiết một chút, sự kiên nhẫn của ta chỉ có hạn.

Lâm Vân nói đơn giản, nhưng rơi vào tai của tu sĩ áo bào không khác gì mệnh lệnh phải chấp hành. Dù trong lòng ảo não không biết mình uống phải thuốc gì, rõ ràng đi lên ngăn cản chiếc phi thuyền.

Các cô gái bên trong phi thuyền đều là mỹ nữ tuyệt sắc, hơn nữa bọn họ còn khoe khoang pháp bảo của mình, người bình thường dám làm như vậy sao? Mình đúng là óc trư mà. Lúc ấy trong mắt y và đồng bọn chỉ có mỹ nữ và pháp bảo, đâu còn nghĩ tới vật gì khác. Trong lòng y âm thầm hận mấy mỹ nữ khoe khoang pháp bảo này. Cho dù muốn khoe khoang cũng về nhà đóng cửa khoe khoang chứ, đâu cần phải rõ ràng như vậy chứ? Nhưng y chỉ dám nói thầm trong lòng mà thôi.

Hiện tại Lâm Vân đang hỏi, cho dù y có một vạn lá gan, cũng không dám giấu diếm.

- Mười chín năm trước, tôi có nhặt được một tấm bản đồ. Thông qua tấm bản đồ đó, tôi tìm được động phủ của một tu sĩ thời Thượng Cổ. Ở đó thẻ ngọc khắc Lôi Mang Quyết và một viên Lôi Linh Châu. Nhờ có viên Lôi Linh Châu đó tôi mới có thể tu luyện được Lôi Mang Quyết. Ở phía sau động phủ còn có một truyền tống trận. Lúc ấy tôi thử sử dụng truyền tống trận, không ngờ nó đúng là đưa tôi tới một nơi tên là Hạt Nguyên Tinh.

- Bởi vì tôi cảm thấy linh khí ở Hạt Nguyên Tinh nồng hậu hơn Khôn Truân Giới rất nhiều, nên sinh ra suy nghĩ ở lại đây tu luyện. Tuy nhiên, tôi rất nhanh phát hiện, tu vị của tôi ở Hạt Nguyên Tinh chỉ thuộc về tầng lớp thấp nhất. Tùy tiện một tu sĩ nào đi ra cũng có thể giết được tôi. Vì để tránh các tu sĩ khác đuổi giết, tôi lựa chọn một nơi vắng vẻ, rồi chuyên tâm tu luyện Lôi Mang Quyết.

- Tuy nhiên, không ngờ khi tôi mới luyện Lôi Mang Quyết lại tạo ra động tĩnh rất lớn, kết quả là bị một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ phát hiện. Y thấy pháp quyết của tôi lợi hại, nên muốn đoạt Lôi Mang Quyết. Về sau chúng tôi đánh nhau. Do đôi bên ngang sức ngang tài, nên không ai làm gì được ai.

- Cuối cùng tên tu sĩ đó đưa ra đề nghị, là đổi Mộc Linh Châu lấy Lôi Mang Quyết của tôi. Bởi vì y không biết muốn luyện được Lôi Mang Quyết cần linh căn thuộc tính Lôi, hơn nữa viên Mộc Linh Châu kia quả thực rất mê người, cho nên tôi không chút do dự liền đồng ý

- Lúc ấy tôi đã sao chép lại một bản Lôi Mang Quyết rồi đưa cho y. Tuy nhiên, tôi đã nói ra việc linh căn thuộc tính Lôi cho y mới đổi được Mộc Linh Châu.

Tu sĩ áo bào nói tới đây thì Lâm Vân xen ngang.

- Vậy viên Mộc Linh Châu kia đâu? Vì sao ta không thấy trong giới chỉ của ngươi.

Lâm Vân vừa nghe thấy Mộc Linh Châu, lập tức khẩn trương. Chẳng lẽ đơn giản như vậy đã tìm được Mộc Linh Châu rồi. Cũng thật quá may mắn đi.

Mấy người Vũ Tích và Thanh Thanh thấy thần sắc Lâm Vân khẩn trương như vậy, đều biết là chuyện quan trọng. Nhất thời đều im lặng đứng một bên. Các pháp bảo cũng được thu vào.

## 623. Chương 527: Ra Vẻ Thần Bí

Mấy người Vũ Tích và Thanh Thanh thấy thần sắc Lâm Vân khẩn trương như vậy, đều biết là chuyện quan trọng. Nhất thời đều im lặng đứng một bên. Các pháp bảo cũng được thu vào.

Tu sĩ áo bào nghe thấy Lâm Vân hỏi về Mộc Linh Châu, vẻ mặt càng hoảng hốt, bởi vì viên ngọc đó không ở trong tay y. Mặc dù như vậy, y vẫn không dám lừa gạt Lâm Vân. Việc Lâm Vân luyện hồn phách của bốn tu sĩ Hóa Thần và một tu sĩ Luyện Hư ở Bắc Lĩnh, y đương nhiên là biết. Nếu thực sự không thể bảo vệ được tính mạng, y mong có thể luân hồn, chứ không muốn thần hồn câu diệt như Lâm Vân đã làm.

- Lúc ấy tôi cũng thật không ngờ tên tu sĩ đó lại lừa tôi. Viên Mộc Linh Châu mà y đưa cho tôi xem là thật, nhưng viên mà y trao đổi lại là giả. Vì vậy tôi lại đánh nhau với y. Tuy nhiên, tên đó rõ ràng mời đến một người giúp đỡ. Mà tên giúp đỡ y có vẻ còn ở cách khá xa, mãi đến khi chúng tôi đánh nhau hai ngày hai đêm thì mới tới.

- Bởi vì y có thêm đồng bọn, nên tôi đương nhiên bỏ chạy. Cuối cùng, để tránh sự truy kích của bọn chúng, tôi đã theo truyền tống trận chạy về, đồng thời phá hủy truyền tống trận đó đi mới được an toàn.

Tu sĩ áo bào nói xong, âm thầm chờ đợi trong lo lắng. Y không biết đã hối hận bao nhiêu lần. Nhưng giờ hối hận cũng đã muộn.

- Ngươi có biết kẻ đánh nhau với ngươi là ai không?

Điều này là điều mà Lâm Vân quan tâm nhất.

- Bằng hữu của y gọi y là Hứa Khai Sơn. Cái khác thì tôi không biết.

Tu sĩ áo bào nói xong, càng khẩn trương.

Lâm Vân giật mình, Hứa Khai Sơn? Lúc trước không phải Linh Nhi nói, kẻ đã giết cha của cô ta có tên là Sơn sư huynh đó sao? Liệu có phải là cùng một người không? Không thể có sự trùng hợp như vậy, chắc chắn là một người rồi.

Một điều duy nhất khiến Lâm Vân khó hiểu, đó chính là kẻ vây công hắn lúc trước là một tu sĩ Hợp Thể, chứ không phải là Nguyên Anh trung kỳ như tên này nói. Để tu luyện từ Nguyên Anh trung kỳ tới Hợp Thể, không mất hơn một nghìn năm thì làm sao có thể đạt tới được. Không phải ai cũng có Tạo Hóa Đan như hắn.

Nói như vậy, Hứa Khai Sơn và cái tên vây công hắn năm đó không phải cùng một người.

Nếu là như vậy, chỉ có hai khả năng. Một là Hứa Khai Sơn có quen với tu sĩ Hợp Thể vây công hắn kia. Thâm chị là quan hệ rất thân mật. Lôi Mang Quyết thì được y chia sẻ với tu sĩ Hợp Thể.

Khả năng thứ hai là Hứa Khai Sơn bị người này giết. Tài sản của y đều rơi vào trong tay tu sĩ Hợp Thể. Lâm Vân thầm than một tiếng, xem ra năm đó mình không tiếp tục đuổi giết cừu nhân đúng là sai lầm. Nếu năm đó hắn tiếp tục báo thù, nói không chừng hắn đã có Mộc Linh Châu trong tay rồi.

Tuy nhiên, hắn đoán chừng kẻ đó rất có thể là người của Âu Dương Sơn Trang. Nếu có thể quay trở lại Hạt Nguyên Tinh, Lâm Vân sẽ tới Âu Dương Sơn Trang một chuyến. Dù sao thế giới hỗn độn rất quan trọng với hắn.

Tuy hắn đã có Nguyệt Tinh, nhưng không thể mang đi được. Thế giới hỗn độn thì khác. Nói không chừng, khi hắn hình thành thế giới hỗn độn, ngay cả Nguyệt Tinh cũng có thể bỏ vào trong đó.

Không còn gì để hỏi, Lâm Vân vung tay giết hai người. Hạng cướp đường như vậy, hắn sẽ không nhân từ.

Thấy mấy nàng đều kỳ quái nhìn mình, Lâm Vân không khỏi sờ cái mũi, hỏi:

- Chuyện gì vậy? Trên mặt anh có nhọ nồi à?

Vũ Đình bật cười:

- Trên mặt anh rể không có nhọ nồi, chỉ là hai tên tu sĩ Nguyên Anh kia chắc rất buồn bực mà chết. Vừa chứng kiến hàng đống bảo bối, đã bị anh giết rồi. Anh rể, có phải anh ẩn dấu tu vị phải không? Khiến cho hai tu sĩ Nguyên Anh kia không nhìn ra được.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Công pháp mà anh tu luyện khá đặc biệt. Người khác nhìn vào chỉ thấy tu vị của anh rất thấp mà thôi, chứ anh cũng không có ý che dấu gì. Anh tu luyện càng cao, người khác càng thấy bình thường. Có một ngày, nếu anh phi thăng, nói không chừng mọi người thấy anh chẳng khác gì người phàm.

Đây là điều mà về sau Lâm Vân mới biết được. Công pháp của hắn hoàn toàn khác với các công pháp của thế giới Tu Chân. Tu vị càng cao, nếu không tận lực phóng ra khí thế, thì người ngoài nhìn vào tưởng rằng tu vị của hắn rất thấp. Chứ hắn đâu có ý che dấu tu vị của mình.

- Hình như anh đã quên một chuyện thì phải. Anh không muốn tới động phủ Thượng Cổ ở Úy Tinh nhìn xem à?

Vũ Đình lại hỏi.

Lâm Vân lấy ra một tấm bản đồ cổ, nói:

- Đều ghi rõ trong này rồi, anh đương nhiên là muốn đi, nhưng do chưa có thời gian. Tuy nhiên, anh cũng muốn nhắc nhở các em, đến Tu Chân Giới thì đừng khoe khoang của cải trước mặt người khác như vậy. Điều này chỉ dẫn tới phiền toái mà thôi. Thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Mấy cô cũng không phải ngày đầu tiên tới Tu Chân Giới. Bọn họ cũng biết sự tàn khốc trong đó. Vừa nãy là do Lâm Vân ở bên cạnh, mới không kiêng kỵ lấy ra xem. Tuy nhiên, vừa phát sinh chuyện như vậy, lại nghe Lâm Vân dặn dò, đương nhiên đều ghi nhớ trong lòng.

- Vân ca, anh tới tuyệt cảnh Thiên Diễm chắc không chỉ là hoài niệm cảnh xưa chứ?

Thanh Thanh ôm cánh tay của Lâm Vân, nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Anh vốn cho rằng tuyệt cảnh Thiên Diễm chỉ là một nơi hung hiểm. Nhưng về sau, khi tiêu diệt Tịch Mịch Cốc, anh mới biết rằng Thiên Diễm là một ngọn lửa kinh khủng như thế nào. Một ngọn lửa như vậy, sao có thể xuất hiện ở một nơi có linh khí mỏng manh như Khôn Truân Giới?

- Còn có, sự hung hãn của Thiên Diễm, Tinh Tráo năm đó của anh làm sao có thể ngăn cản được. Dù anh có không ngừng phóng ra Tinh Tráo cũng không thể ngăn cản. Đây là điều mà về sau anh mới phát hiện.

Mặc dù Lâm Vân đang ở bên, nhưng Vũ Tích vẫn khẩn trương hỏi:

- Vậy phải làm sao bây giờ?

Hỏi xong nàng mới biết mình thất thố. Lâm Vân ôn nhu nắm lấy tay nàng.

- Thiên Diễm lợi hại như vậy, nhưng năm đó Thiên Diễm lại không gây hại được cho anh. Anh cho rằng chỉ có hai khả năng. Một là lúc đó Thiên Diễm đã bị thương, sức nóng giảm mạnh. Thậm chí còn không bằng một phần vạn lúc đầu. Thứ hai là Thiên Diễm muốn nhận anh làm chủ nhân. Còn nguyên nhân cụ thể thì anh không biết.

Những kiến thức này Lâm Vân biết được từ việc đọc các thẻ ngọc thu thập được từ Hạt Nguyên Tinh.

Xung Hi há hốc miệng vì kinh ngạc. Rồi nhịn không được hỏi:

- Một ngọn lửa mà cũng tính mạng sao? Còn có thể bị thương?

Lâm Vân nghiêm túc gật đầu:

- Anh khẳng định ngọn lửa cũng có sinh mạng. Chẳng những là Thiên Diễm, còn có rất nhiều Dị Hỏa cũng có sinh mạng. Hay còn gọi là Hỏa Linh.

- Thiên Diễm cũng có Hỏa Linh phải không?

Nhược Sương vội vàng hỏi. Nàng rất hiếu kỳ với những chuyện ở Tu Chân Giới.

Lâm Vân gật đầu:

- Hiện tại Thiên Diễm đã được anh luyện hóa và dung hợp với Tinh Hỏa, tạo thành Tinh Diễm. Dù Tinh Diễm còn chưa hiện Hỏa Linh, nhưng anh có thể cảm thấy, từ khi bỏ vào Tinh Thần Châu, Tinh Diễm càng ngày càng lớn mạnh. Có lẽ điều anh suy đoán, Thiên Diễm bị thương là chính xác. Về phần vì sao Thiên Diễm lại xuất hiện ở Khôn Truân Giới, anh muốn quay lại đó để kiểm tra.

Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, tiện thể xem phong cảnh xung quanh, thời gian trôi qua rất vui vẻ và thoải mái.

Bình thường các cô đều dành thời gian để tu luyện, hoặc là đi loanh quanh Bắc Lĩnh, cho tới bây giờ đều chưa từng đi ra ngoài. Một là vì Lâm Vân không tại, không có hào hứng du lịch. Hai là các cô cũng biết Tu Chân Giới rất tàn khốc, cho nên không dám tùy ý chạy lung tung.

- Lâm đại ca, vì sao anh lại sai Trương Chí Hòa thu mua số lượng lớn các tài liệu xây dựng cao cấp? Không phải anh nói muốn dẫn chúng em đi sao? Chẳng lẽ còn cần xây dựng thêm Vân Môn ở Bắc Lĩnh?

Tĩnh Như rất muốn hỏi những điều này. Chỉ là lúc ấy có nhiều người, mà lại không biết Lâm Vân nghĩ gì, cho nên vẫn chưa hỏi.

Lâm Vân nhìn mấy người, thần bí nói:

- Đương nhiên là để xây dựng chỗ ở mới của chúng ta. Anh nói rồi, anh sẽ dẫn các em tới một nơi rất đẹp, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

- Là cung Quảng Hàn ở mặt trăng phải không? Em nghe Nhược Sương nói, mặt trăng cũng không phải là nơi ở tốt. Trọng lực ở chỗ đó rất thấp, hơn nữa còn bất lợi cho sinh sống. Nếu anh chỉ muốn tổ chức hôn lễ ở đó thì cũng được. Còn việc sinh sống, thì em nghĩ rằng thà ở đây còn tốt hơn. Đỡ phải lãng phí xây dựng nhà cửa ở mặt trăng làm gì.

Thanh Thanh nói.

Lâm Vân lần nữa ra vẻ thần bí:

- Dù sao đến lúc đó, các em sẽ biết. Anh không lừa các em đâu.

- Hừ, còn thần bí nữa…

Các nàng không quen với vẻ mặt này của Lâm Vân, đều lao lên đè hắn xuống phi thuyền.

….

Càng tới gần tuyệt cảnh Thiên Diễm, thì càng bắt gặp nhiều tu sĩ phi hành. Mặc dù cũng có người phóng thần thức kiểm tra chiếc phi thuyền, nhưng không có thần thức nào chui vào được. Nếu tới gần thì bị một vòng bảo hộ đẩy ra ngoài.

Không biết có phải vì rung động với chiếc phi thuyền rất xa hoa và khổng lồ hay không, mà không có tu sĩ nào dám chặn đường. Chỉ dám ở xa xa nhìn chiếc phi thuyền phi hành mà thôi.

- Anh rể, sao chỗ này có nhiều người như vậy nhỉ? Không biết bọn họ định làm gì? Nếu không chúng ta cũng đi ra ngoài xem?

## 624. Chương 528: Tiếu Nguyệt Cốc

Vũ Đình thấy trên đường đi có nhiều tu sĩ phi hành, cảm thấy hơi tò mò. Nàng là người thích náo nhiệt, dù từ khi tới Hạt Nguyên Tinh, tính tình trở nên trầm mặc rất nhiều. Nhưng hiện tại anh rể và chị ruột đều ở bên, tính cách nhí nhảnh năm xưa dần trở về.

Xung Hi cũng lộ ra vẻ hiếu kỳ. Vũ Tích và Thanh Thanh thì sao cũng được. Lâm Vân thấy vậy gật đầu. Vũ Đình đã chịu giày vò nhiều năm như vậy, đáp ứng vài yêu cầu của nàng có là gì.

- Ừ, vậy đi ra ngoài xem.

Lâm Vân còn chưa dứt lời, Vũ Đình đã như con chim sẻ, kéo theo Xung Hi chạy lên đầu phi thuyền.

Hai nàng vừa đứng ở đó, từ rất xa cũng cho người ta một cảm giác kinh diễm. Một số tu sĩ tự nhận là phong lưu phóng khoáng liền đi tới gần.

- Xin chào hai vị cô nương, tại hạ là Chiến Tường của phái Côn Luân. Không biết hai vị có phải cũng muốn tới Tiểu Nguyệt Cốc hay không?

Một vị tu sĩ anh tuấn trẻ tuổi, bay tới gần Xung Hi và Vũ Đình rồi tự giới thiệu.

Lâm Vân nghe xong, âm thầm buồn cười. Xem ra Tu Chân Giới cũng không khác gì các thành phố của Địa Cầu, lòng thích cái đẹp ai cũng có. Mà không ngờ người này lại là đệ tử của phái Côn Luân.

Năm đó bởi vì ân oán với lão tổ Côn Luân, hắn có dẫn theo Tĩnh Như tới Tiên Cảnh Côn Luân để tìm lão tổ Côn Luân đòi nợ. Kết quả lão tổ đó lại bỏ trốn không dám ra. Lúc đó phái Côn Luân có bồi thường cho hắn một ít tài sản. Lâm Vân thấy vậy cũng không có ý tính toán tiếp. Dù sao lúc ấy hắn đang nóng lòng về nhà, không còn tâm tư để tìm kiếm lão tổ Côn Luân.

Chỉ là năm đó phái Côn Luân không có một tu sĩ Hóa Thần nào. Nhưng hiện tại hẳn là đã có vài tu sĩ Hóa Thần. Ngay cả Lang Sơn Tông bài danh thứ ba cũng có hai tu sĩ Hóa Thần rồi. mà phái Côn Luân, vốn là môn phái đệ nhất của Khôn Truân Giới, Huyền Ngưng Hàn Thủy chắc là mua không ít.

- Đúng vậy, nhưng nghe anh nói tôi mới biết đó là Tiểu Nguyệt Cốc. Không biết ở đó xảy ra chuyện gì vậy?

Vũ Đình vội vàng hỏi.

Tên Chiến Tường có chút kinh ngạc nhìn Vũ Đình. Trong lòng y tự nhủ, thì ra cô gái này chỉ vì thấy náo nhiệt mà đi tới đó. Tình tình của cô gái này thật thuần phác.

Chiến Tường vội vàng giải thích:

- Tiếu Nguyệt Cốc là bí cảnh mới xuất hiện gần đây. Nghe nói ở bên trong đó có rất nhiều động phủ của tu sĩ thời cổ, thiên tài địa bảo thì càng nhiều vô số kể. Lần này, cơ hồ tất cả tông môn của Khôn Truân Giới đều phái người tới. Phái Côn Luân của chúng tôi thì do phó chưởng môn đích thân dẫn theo.

Lâm Vân nghe thấy là bí cảnh, động phủ thì liền mất đi hứng thu. Hiện tại tài sản của hắn rất nhiều, chẳng muốn mày mò thêm làm gì.

Tuy nhiên, tên Chiến Tường này mới chỉ có ba, bốn mươi tuổi đã là Kết Đan hậu kỳ. Xem ra nội tình của phái Côn Luân rất thâm hậu.

- Anh rể, chúng ta cũng tới Tiếu Nguyệt Cốc phát tài nhé.

Lời này của Vũ Đình khiến cho các tu sĩ xung quanh suýt nữa rơi xuống đất.

Cô nương này tưởng rằng bí cảnh Tiếu Nguyệt Cốc là sân sau của nhà cô ta chắc? Còn nói gì cái gì tới Tiếu Nguyệt Cốc phát tài? Đúng là bó tay.

Lâm Vân đành phải lắc đầu đi ra.

- A, Lâm, Lâm tiền bối…

Chiến Tường vừa nhìn thấy Lâm Vân, liền nhận ra hắn. Đây là một trong những nhân vật mà chưởng môn đã dặn dò phải kính cẩn nếu gặp phải. Y không ngờ chiếc phi thuyền này lại là của chưởng môn Vân Môn, nổi tiếng khắp Khôn Truân Giới. Mà cô gái kia lại là em rể của hắn.

Ở phái Côn Luân, có những nhân vật mà các đệ tử trong môn phái phải biết. Trong đó Lâm Vân xếp hàng thứ nhất. Miễn cho các đệ tử khi đi ra ngoài lịch lãm lại làm gì mạo phạm những người đó. Không nói mười mấy năm trước, Lâm Vân vẫn là đối đầu của phái Côn Luân. Hiện tại Lâm Vân dễ dàng tiêu diệt vài môn phái lớn như vậy. Phái Côn Luân càng không dám đắc tội.

Lâm Vân vừa xuất hiện trên đầu phi thuyền, đã có rất nhiều người biết. Danh tiếng của Lâm Vân đã sớm lan truyền khắp Khôn Truân Giới. Chỉ cần có một người nhận ra, lời truyền lời, rất nhanh các tu sĩ xung quanh đều biết Lâm Vân tiền bối đã tới, liền đi tới bái kiến.

Nhìn rất nhiều tu sĩ đi tới chào hỏi như vậy, trong lòng Lâm Vân tự nhủ, nổi danh thật là mệt mỏi. Tuy nhiên có danh tiếng vẫn tốt hơn không có. Ít nhất không phải lo bị mấy kẻ đui mù tới làm phiền.

Lâm Vân nhìn Chiến Tường nơm nớp lo sơ, gật đầu nói:

- Ta đã từng đi qua phái Côn Luân của các ngươi, còn biết hai người tên là Nhất Huệ và Niệm Tiêu gì đó.

Lâm Vân còn chưa dứt lời, Thanh Thanh ở bên cạnh đã chua chua nói:

- Thì ra anh chỉ quen biết với những nữ đạo hữu.

Lâm Vân cười xấu hổ:

- Ách, còn một người nữa tên là Chiến Giang thì phải, ha ha.

Tuy Lâm Vân nói vậy, nhưng không ai bênh vực cho hắn, đều liếc xéo hắn một cái.

Chiến Tường thì lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng nói:

- Hóa ra tiền bối quen với gia tổ của vãn bối. Chiến Giang chính là gia gia của vãn bối. Ngoài ra, người dẫn đầu phái Côn Luân tới Tiếu Nguyệt Cốc chính là sư tỷ Niệm Tiêu và sư thúc Vương Tiền.

Lâm Vân nghĩ bụng, ta quen biết gì với gia gia của ngươi đâu. Còn có Nhất Huệ gì đó, năm đấy ta tới chỉ là muốn đồi nợ các ngươi mà thôi. Nhưng lời này hắn không nói ra.

Lúc hắn gặp Niệm Tiêu, cô ta mới chỉ có tu vị Kết Đan, không tính là cao. Không ngờ hiện tại lại có thể dẫn đầu một đội. Như vậy, ít nhất cô ta phải có tu vị Nguyên Anh trở lên. Tư chất của cô nàng Niệm Tiêu kia quả thật không tồi, rõ ràng tu luyện nhanh như vậy.

- Vãn bối là Tương Nguyệt của phái Dao Hoa, bái kiến tiền bối.

Một cô gái hơn ba mươi tuổi, dẫn theo bảy tám nữ tu Trúc Cơ đi tới trước mặt Lâm Vân, cúi người thi lễ.

Lâm Vân khoát tay nói:

- Thẩm Uyển của quý phái không tới à?

Hỏi xong, Lâm Vân mới phát hiện người mình quen lại là một cô gái, liền hơi xấu hổ.

Cô gái tên Tương Nguyệt vội vàng trả lời:

- Chưởng môn sư tỷ đã tới Tiếu Nguyệt Cốc trước rồi.

Lâm Vân gật đầu. Hắn vốn định tặng cho Thẩm Uyển vài viên đan dược, nhằm trả ơn cho Thẩm Uyển đã giúp đỡ Vân Môn. Hiện tại Thẩm Uyển đã tới đây, hắn không cần phải tới Tiên Cảnh Dao Hoa nữa. Tí gặp cô ta thì đưa luôn cũng được.

Trong khoảng thời gian ngắn, phi thuyền của Lâm Vân trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Càng ngày càng có nhiều tu sĩ nối đuôi nhau đi theo sau phi thuyền của Lâm Vân. Lâm Vân không khỏi cười khổ, hắn cũng không có lý do gì để đuổi bọn họ đi.

Mặc dù hắn đã nói mọi người cứ đi trước, nhưng không có ai dám vượt qua chiếc phi thuyền. Nếu không biết thì còn đỡ, nhưng hiện tại đã biết phi thuyền này là của Lâm Vân, còn ai dám đi trước nữa.

Chiến Tường đi bên cạnh chiếc phi thuyền, không dám lại tán tỉnh Vũ Đình. Nhưng y không quay lại đội ngũ của phái Côn Luân, có vẻ như y rất vinh hạnh khi đi cạnh chiếc phi thuyền.

Lúc Vũ Đình nói tới Tiếu Nguyệt Cốc phát tài, còn có người âm thầm chế nhạo nàng. Nhưng hiện tại không có ai dám cho rằng nàng nói bừa. Nếu không phải Lâm tiền bối đi phát tài, thì hắn tới Tiếu Nguyệt Cốc làm gì.

Theo như lời đồn đãi, Lâm tiền bối đã là tu sĩ Đại Thừa Kỳ, nhưng không có ai có lá gan đi lên hỏi.

Mấy người Vũ Tích thấy càng tới gần Tiếu Nguyệt Cốc càng có nhiều người, cũng đứng ở đầu thuyền với Vũ Đình, rồi nói chuyện sối nổi với các đệ tử của phái Dao Hoa.

Bỗng nhiên, Tiểu Tinh đang nằm trong phi thuyền bỗng gào rú một tiếng, rồi nhảy ra ngoài đứng bên cạnh Thanh Thanh.

- Ngươi sao thế , Tiểu Tinh?

Thanh Thanh rất yêu mến tiểu tử có bộ lông vàng này, nên luôn mang nó theo bên người.

Nhưng Tiểu Tinh chỉ ngẩng đầu nhìn xung quanh, rồi bò tới cạnh Lâm Vân.

Lâm Vân giật mình. Tiểu Tinh hành động khác lạ như vậy, chẳng lẽ nó phát hiện ra điều gì? Đến tận bây giờ Lâm Vân vẫn chưa biết Tiểu Tinh thuộc loài nào. Nói là sói thì không đúng, nói là báo cũng không phải. Hơn nữa càng tu luyện về sao, bộ lông của nó càng óng ánh, còn phát ra ánh sáng.

- Thật là một con báo xinh đẹp.

Các tu sĩ xung quanh đều tưởng rằng Tiểu Tinh là con báo.

- Không đúng, nó đâu giống con báo, giống con sói hơn.

- Cũng không giống…

Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều bình luận Tiểu Tinh.

- Chị Tĩnh Như, con yêu thú đó là con gì vậy? Em thấy có vẻ như nó đã là yêu thú cấp sáu.

Một nữ đệ tử của phái Dao Hoa nói chuyện khá hợp với mấy nàng, vừa nhìn thấy Tiểu Tinh, liền hỏi.

- Nó tên là Tiểu Tinh, vừa mới đạt tới cấp sáu. Chị cũng không biết là yêu thú gì, nhưng lúc Lâm đại ca mang nó về, anh ấy nói rằng nó được mấy con sói nuôi lớn. Tới đây nào Tiểu Tinh.

Tĩnh Như gọi một tiếng, Tiểu Tinh không tình nguyện, đi chậm rì rì tới. Tuy nhiên, khi Tĩnh Như móc ra một viên đan dược, Tiểu Tinh liền chạy nhanh tới, giống như sợ người khác cướp đan dược của nó vậy.

Các tu sĩ xung quanh đều không biết nói gì. Một viên Bồi Nguyên Đan Thượng Phẩm lại để cho yêu thú ăn. Đúng là lãng phí của trời.

- Tiền bối, đã tới Tiếu Nguyệt Cốc rồi.

## 625. Chương 529: Kim Bối Lục Long

Chến Tường không nói, Lâm Vân cũng biết đã tới Tiếu Nguyệt Cốc. Ở phía trước đã có ít nhất mấy nghìn tu sĩ. Tuy nhiên xung quanh cốc bị che khuất bởi sương mù, xem ra Tiếu Nguyệt Cốc còn chưa được mở hoàn toàn.

- Ầm ầm…

Sau vài tiếng vang cực lớn, cửa cốc liền được mở rộng. Sương mù lúc này thoáng cái đã biến mất không thấy đâu nữa.

Dù người khác không nhìn thấy, nhưng Lâm Vân lại thấy rõ ràng. Ở trước cửa cốc có bố trí một trận pháp. Mà hiện tại chính là lúc trận pháp này được mở ra. Người bố trí được trận pháp như vậy, nhất định là một chuyên gia.

Cửa vừa mở, lập tức có vô số tu sĩ tuôn vào. Đồng thời là những tiếng than sợ hãi khi gặp được linh thảo thượng đẳng.

Chiến Tường và các tu sĩ khác cũng như vậy, chỉ chào từ biệt Lâm Vân một tiếng, liền chạy vào theo. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra, Tiếu Nguyệt Cốc rõ ràng chưa mở hết, chỉ hạn chế trong phạm vi một trăm km. Hắn đoán chừng các tu sĩ ở đây còn chưa biết.

Thấy mọi người tranh nhau chạy vào, Vũ Đình cũng sốt ruột nói:

- Anh rể, chúng ta cũng vào chứ. Bằng không thứ tốt lại bị bọn họ lấy hết.

Lâm Vân gật đầu, thu phi thuyền lại, rồi dẫn theo mọi người đi vào. Nhưng lần này hắn không thu Tiểu Tinh lại, bởi vì hắn thấy Tiểu Tinh có vẻ có hứng thú với Tiếu Nguyệt Cốc.

Linh khí trong Tiếu Nguyệt Cốc quả thực rất nồng hậu. Linh thảo thì khắp nơi đều có. Những tu sĩ có tu vị không cao lắm, thì chỉ tìm kiếm linh thảo ở gần cửa cốc, chứ không dám đi sâu hơn.

Nhưng cho dù là ở gần cửa cốc, ngẫu nhiên vẫn xuất hiện yêu thú cấp sáu. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tu sĩ bị yêu thú giết chết. Cho dù như vậy, cũng không thể ngăn cản sự cuồng nhiệt của các tu sĩ.

Lâm Vân có nhiều tài sản như vậy, cũng sinh ra hứng thú với thiên tài địabảo trong Tiếu Nguyệt Cốc. Hắn vốn định dẫn mọi người vào đây xem phong cảnh mà thôi, nhưng ở bên trong rõ ràng có nhiều thứ ngay cả hắn cũng không có. Hắn quyết định đi vào sâu hơn tìm kiếm. Tài nguyên ở nơi này không hề thua kém Nguyệt Tinh.

Nguyệt Tinh có rất nhiều linh thảo, nhưng có ai chê thứ này nhiều hơn đâu. Càng nhiều càng tốt.

Mấy người Tĩnh Như và Nhược Sương thì càng hưng phấn, không ngừng thu thập linh thảo. Thậm chí một số yêu thú, Lâm Vân không cần động thủ, mấy nàng cùng với Tiểu Tinh cũng có thể tiêu diệt được. Với thần thức cường hãn của Lâm Vân, hắn luôn dẫn mọi người tới nơi có linh khí nồng hậu nhất. Chỉ những nơi đó mới có thứ tốt.

Chỉ hai canh giờ ngắn ngủi, mọi người đã vượt qua phạm vi một trăm km. Linh thảo kiếm được thì càng nhiều vô số kể. Hơn nữa càng đi vào sâu, linh thảo càng cao cấp. Tuy nhiên yêu thú cũng ngày càng cường hãn. Nhiều khi có cả yêu thú cấp bảy đi ra. Với thực lực của yêu thú cấp bảy, mấy người Vũ Tích không thể ngăn cản được. Cho nên nếu xuất hiện yêu thú cao cấp, thì do Lâm Vân đích thân ra tay.

Thầy mấy nàng có vẻ hào hứng, Lâm Vân âm thầm buồn cười. Nếu đưa bọn họ tới Nguyệt Tinh, nhìn thấy linh thảo mọc đầy đất, không biết biểu lộ của bọn họ sẽ như thế nào.

Bỗng nhiên, từ phía xa xa truyền tới một tiếng yêu thú thét gào, vang tới tận trời. Khoảng cách chừng vài trăm km, là nơi mà thần thức của Lâm Vân không thể phóng tới được.

Nhưng qua tiếng kêu của nó, có thể thấy đó là một con yêu thú đỉnh cấp.

Lâm Vân khẽ chau mày. Hắn cảm thấy đó là yêu thú cấp chín, còn có hai con.

Phải biết rằng, yêu thú đã tới cấp chín mạnh ngang bằng với tu sĩ Luyện Hư. Mà qua khí tức của hai con yêu thú đó, khẳng định bọn chúng đã tới cấp chín điện phong. Thậm chí là tương đương với tu sĩ Hợp Thể. Hơn nữa, sức chiến đầu của yêu thú rất kinh khủng. Cho dù là một tu sĩ Hợp Thể cũng chưa chắc là đối thủ của nó.

Không ngờ ở một nơi như Khôn Truân Giới, cũng có yêu thúc cấp chín. Nếu con yêu thú này đi ra, nó có thể tiêu diệt toàn bộ những người nhập cốc.

- Đi qua xem.

Lâm Vân nói xong, liền đi về hướng con yêu thú kêu gào. Trên đường không ngừng có tu sĩ chạy trốn. Xem ra, không ít người biết đó là yêu thú cấp chín.

Thấy Lâm Vân muốn đi xem yêu thú cấp cao kia, người cao hứng nhất vẫn là Vũ Đình, nàng liền đi về phía trước.

Lâm Vân lại kéo nàng lại đằng sau. Dù sao yêu thú cấp chín đều có kỹ năng đặc biệt của nó. Còn chưa biết đó là kỹ năng gì, thì vẫn không nên mạo hiểm.

Vũ Đình cũng biết mình làm vậy là liều lĩnh, vội vàng lè lưỡi, quay về bên cạnh Thanh Thanh.

- Ồ ồ ồ…

Lại là một tiếng gầm rú, vô số tu sĩ như ong vỡ tổ chạy ra ngoài. Có tu sĩ không biết Lâm Vân, nhìn thấy hắn không biết sống chết đi về phía trước, liền nhắc nhở:

- Chạy mau.

Tuy nhiên những người này rõ ràng không phải là đối thủ của yêu thú. Trong nháy mắt một con yêu thú chín cấp cực lớn đã chạy tới phía sau đám tu sĩ. Nó chỉ há miệng một cái, hơn mười tu sĩ liền bị nó xơi tái.

Nhưng cũng có tu sĩ nhận ra Lâm Vân. Bọn họ thở phào nhẹ nhõm rồi dừng lại. Tuy nhiên không phải ai cũng thế, phần lớn đều không chút do dự bỏ chạy.

- Ồ ồ ồ..

Tiếng kêu kỳ quái lại vang lên bên tai mọi người. Con yêu thú phía sau còn chưa chạy tới, thì con yêu thú chạy tới trước lại há miệng nuốt thêm hơn mười tu sĩ vào bụng.

Trong đó có ba tu sĩ chạy thoát khỏi cái miệng khổng lồ của yêu thú. Nhưng nếu không có biện pháp nào, thì một lát nữa thôi, ba người cũng không tránh khỏi số chết. Lâm Vân nhận ra một người trong đó, chính là Niệm Tiêu của phái Côn Luân.

Đã là người quen, thì hắn không thể dửng dưng nhìn yêu thú ăn thịt trước mặt mình được. Lâm Vân vung tay lên, một bàn tay tạo từ chân nguyên lao tới rồi tóm lấy ba tu sĩ sắp bị yêu thú nuốt, kéo ra ngoài.

Ba tu sĩ này đều có tu vị Nguyên Anh. Bọn họ vốn tưởng rằng mình sắp phải chết rồi. Không ngờ lại được người khác cứu ra. Lâm Vân kéo ba người tới trước mặt, vẻ mặt của ba người vẫn còn tràn ngập sự kinh hãi.

Nhưng bọn họ rất nhanh biết người cứu mình là Lâm Vân, liền đi lên phía trước cảm tạ. Niệm Tiêu cũng không ngờ người cứu cô ta lại là Lâm Vân, người thiếu chút nữa làm chồng của mình. Lúc ấy cô ta còn khinh bỉ Lâm Vân là một tên sắc lang. Nhưng cô ta đâu biết rằng, lúc đó Lâm Vân mê đắm nhìn cô ta, đó là nghĩ về người khác.

Về sau không nghĩ tới hắn rõ ràng cự tuyệt cô ta làm tiểu thiếp. Dù cô ta vạn lần cũng không muốn vậy, nhưng Lâm Vân cự tuyệt lại khiến cô ta không có mặt mũi. Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy mấy cô gái phía sau hắn đều là mỹ nhân tuyệt sắc. Trong lòng cô ta có chút minh bạch. Chỉ là không ngờ hắn lại cứu mình.

Tuy nhiên, hai tu sĩ Nguyên Anh đã đi lên bái tạ rồi, Niệm Tiêu cũng đành phải bái tạ theo.

Lâm Vân khoát tay, còn chưa lên tiếng, thì một thanh âm vang lên.

- Lâm tiền bối, ngài cũng ở đây à?

Thẩm Uyển tóc tai bù xù kéo theo Tần Nhan chạy tới. Đằng sau hai người là hai con yêu thú cấp bảy.

Tần Nhan thì càng thê thảm, quần áo bị nghiền nát không chịu nổi, cả người đều là máu. Trong mắt cô ta cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Từ bé đến giờ, cô ta chưa từng gặp qua những chuyện như vậy.

Phỏng chừng nếu không có Thẩm Uyển chiếu cố, thì cô ta đã sớm mất mạng rồi. Khi nhìn thấy Lâm Vân, ánh mắt của Tần Nhan mới lộ ra một tia ấm áp, sự khủng hoảng trong lòng chậm rãi giảm bớt.

Tuy nhiên, không có ai cười nhạo cô ta. Mọi người đều khẩn trương nhìn con yêu thú cấp chín và hai con yêu thú Phong Lang cấp bảy đuổi tới.

Lâm Vân nhìn Thẩm Uyển và Tần Nhan, gật đầu nói:

- Đứng ở phía sau tôi, Tần Nhan, cô mặc tạm bộ áo này vây.

Lúc Lâm Vân cứu thoát ba người, con yêu thú cấp chín không vội tấn công. Theo trực giác của nó, Lâm Vân là một kẻ thù nguy hiểm.

Hai con Phong Lang cũng dừng lại, tự động kẹp lấy đuôi chạy tới đằng sau con yêu thú cấp chín. Xem ra yêu thú cũng biết sợ hãi kẻ mạnh.

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào con yêu thú cấp chín. Nói thật, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một con yêu thú khổng lồ như vậy. Tuy nhiên, hắn đã nhận ra con yêu thú này là con gì, đó là con Kim Bối Lục Long. (Rồng đất có bộ lưng màu bạc)

Dù gọi Kim Bối Lục Long là rồng, nhưng nó căn bản không thuộc Long tộc. Nó là một loài yêu thú rất hiếm có, sức chiến đấu kinh người, da dày thịt cứng, thích ăn thịt tu sĩ và yêu thú cao cấp. Lâm Vân cũng không ngờ có thể gặp một con Kim Bối Lục Long ở đây. Còn không đợi Lâm Vân nói chuyện, lại một tiếng Ồ ồ vang lên. Một con Kim Bối Lục Long đi tới rồi đứng bên cạnh con Kim Bối Lục Long kia.

Hai con Kim Bối Lục Long cấp chín điên phong đều xuất hiện. Nhưng có vẻ như bọn chúng cảm thấy Lâm Vân không dễ đối phó, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân, tạm thời không tấn công.

Hai con Kim Bối Lục Long xuất hiện, còn là cấp chín điên phong. Cho dù Khôn Truân Giới không có tu sĩ Hợp Thể, nhưng một số tu sĩ Hóa Thần đã nhận ra đó là yêu thú cấp chín. Trong lòng bọn họ càng thêm khiếp sợ.

Dù không hiểu vì sao hai con yêu thú đó chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Vân không tấn công. Nhưng rõ ràng không có ai tin tưởng Lâm Vân chiến thắng, đều chậm rãi lui về phía sau.

- Yêu thú cấp chín?

Một tu sĩ Hóa Thần vì quá kinh hoàng mà nói ra.

Các tu sĩ nghe thấy vậy đều hít vào một hơi.

## 626. Chương 530: Bị Bao Vây

- Khó trách vừa nãy không có ai ngăn cản được bọn chúng. Ngay cả Tra tiền bối có tu vị Hóa Thần của Liệt Hỏa Tông cũng bị ăn thịt.

Một tu sĩ quần áo đã rách nát sợ hãi than.

Lâm Vân chẳng quan tâm đám tu sĩ đang lùi lại về phía sau. Hắn ở lại đối đâu ngăn cản với hai con yêu thú này, không phải vì hắn muốn cứu những người ở đây. Mà bởi vì hắn muốn đáp trả sự tin tưởng của những người đứng ở phía sau hắn.

Hiện tại ở phía sau Lâm Vân, ngoài trừ bảy người bọn họ ra, chỉ còn lại hơn ba mươi người. Những người này chủ yếu là tán tu và đệ tử của phái Côn Luân. Anh chàng Chiến Tường kia lại không thấy. Không biết có phải bị yêu thú ăn thịt rồi hay không.

Bảy tám đệ tử của phái Côn Luân ở lại, hoàn toàn vì Niệm Tiêu không rời đi, cũng không dám rời đi. Tuy trong suy nghĩ của Niệm Tiêu, Lâm Vân là một sắc lang, nhưng Lâm Vân vừa cứu cô ta một mạng, nên cô ta không muốn cứ như vậy rời đi. Dù sao càng nhiều người càng thêm sức lực.

Tuy nhiên cô ta không biết rằng, cô ta có rời đi hay không, Lâm Vân căn bản chẳng quan tâm. Một tu sĩ Nguyên Anh cũng không giúp được hắn cái gì.

Phía sau không ngừng có tiếng tu sĩ kêu lên thảm thiết. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ muốn quay đầu đứng ở sau lưng của Lâm Vân. Nhưng bọn họ lại phát hiện yêu thú cao cấp không biết từ đâu mà tới ngăn cản bọn họ lại.

- Lâm tiền bối…

Thẩm Uyển thấy Lâm Vân chỉ nhìn chằm chằm vào hai con yêu thú cấp chín, không nói lời nào. Mà hai con yêu thú kia cũng không tấn công Lâm Vân. Cảm giác đè nén này khiến cho cô ta không nhịn được phải lên tiếng.

Lâm Vân quay đầu nhìn Thẩm Uyển, mỉm cười nói:

- Không cần phải khẩn trương. Mà sau này cứ gọi tôi là Lâm đại ca là được. Tuổi của tôi không hơn cô là bao nhiêu.

Khuôn mặt của Thẩm Uyển đỏ lên. Ngữ khí bình tĩnh của Lâm Vân cũng khiến cô yên ổn lại. Trong lòng cô suy nghĩ, rốt cuộc là Lâm Vân lớn hơn hay nhỏ tuổi hơn mình. Nếu tuổi của cô lớn hơn Lâm Vân, thì đó lại là một chuyện mất mặt.

- Lâm đại ca, em…

Tần Nhan cảm thấy những việc mình làm với Lâm Vân trên Địa Cầu, thực sự là không đúng. Muốn nói lời xin lỗi, nhưng lại không thể nói ra được.

Lâm Vân chỉ mỉm cười:

- Mọi chuyện đã qua thì cho nó qua. Hơn nữa, việc em không thể rời khỏi Địa Cầu từ núi Cửu Hoa cũng là do lỗi của anh. Anh đã phá hỏng truyền tống trận ở đó rồi.

- A…

Tần Nhan sững sờ. Cô ta không ngờ người mà cô ta thống hận lại là Lâm Vân.

Lâm Vân không thấy xấu hổ vì làm chuyện đó, lần nữa nói:

- Anh phá hủy truyền tống trận đó đi cũng là một điều tốt cho em. Truyền tống trận đó dẫn tới một hành tinh còn nguy hiểm hơn Khôn Truân Giới nhiều. Nói không chừng khi em vừa bước ra, em liền biến thành con mồi cho người khác.

- Đừng cho rằng anh dọa em. Anh nói là sự thật. Ở chỗ đó, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng tùy thời bị người khác giết. Chứ nói gì một tu sĩ Kết Đan sơ kỳ như em. Không tin em hỏi Vũ Đình đi. Vũ Đình được anh cứu từ nơi đó.

Lâm Vân nói rõ lợi và hại cho Tần Nhan.

Nghe Lâm Vân nói vậy, Tần Nhan nhìn về Vũ Đình. Vũ Đình gật đầu:

- Anh rể nói đúng đấy. Tu sĩ cấp thấp vô thân vô cố mà tới đó sẽ không sống lâu được đâu. Hơn nữa tôi đoán rằng vị trí của truyền tống trận đã bị lộ ra ngoài. Nói không chừng đã có người ở đó ôm cây đợi thỏ. Anh rể hủy đi truyền tống trận là điều tốt cho cô.

Đã biết Lâm Vân nói không sai, nhưng dù sao chỗ đó cũng là nơi mà sư phụ của mình sinh sống, trong lúc nhất thời, Tần Nhan có vẻ buồn chán. Thẩm Uyển vừa thấy vậy, đành phải đi lên an ủi. Rồi nói cho cô ta biết, nếu tu luyện tới Đại Thừa hoặc là Hợp Thể, vẫn có cơ hội đi lại giữa các hành tinh.

- Lâm đại ca, em muốn hỏi anh một câu, anh đã từng đi qua Úy Tinh chưa?

Mặc dù Tần Nhan có chút không cam lòng. Nhưng cô ta vẫn quyết tâm một ngày đó trở lại môn phái của sư phụ rồi chôn cất di hài sư phụ ở đó.

Lâm Vân gật đầu nói:

- Anh đã đi qua. Vũ Đình còn từng sinh sống ở đó nhiều năm. Có chuyện gì em cứ hỏi Vũ Đình là được.

Tần Nhan vừa nghe thấy vậy, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Đang muốn hỏi thăm Vũ Đình, thì nhìn thấy hai con Kim Bối Lục Long như hung thần ác sát, liền ngậm miệng không nói.

Các tu sĩ phía sau Lâm Vân thấy Kim Bối Lục Long nhìn chằm chằm bọn họ, cũng không dám cử động. Hai con Kim Bối Lục Long phát hiện người có tu vị cao nhất trong đám người có vẻ không đếm xỉa bọn chúng, liền lộ ra một tia hùng ác, đồng thời là sự cảnh giác.

Lâm Vân biết Kim Bối Lục Long phải tu luyện tới cấp mười thì mới có thể hóa hình. Chứ không giống như các yêu thú khác, tu luyện tới cấp chín là hóa hình được rồi. Thậm chí có yêu thú tới cấp tám là làm được.

Nhưng Kim Bối Lục Long phải tới cấp mười mới có thể hóa hình. Sau đó mới có thể nói chuyện.

Lâm Vân bỗng nhiên đi lên phía trước mấy bước, lại gần hai con Kim Bối Lục Long hơn. Hắn biết cả thân thế của Kim Bối Lục Long đều là bảo bối. Dù hiện tại hắn đã có rất nhiều pháp bảo, nhưng không ngại bổ sung thêm vào bộ sưu tập.

Tu sĩ phía sau thấy Lâm Vân không lùi mà tiến, trái tim đều đập thình thịch. Đây là yêu thú cấp chín a. Còn có tận hai con. Bọn chúng chỉ cần vồ một cái thôi là Lâm Vân mất mạng. Một khi Lâm Vân đi đời, bọn họ cũng chịu chung số phận.

Nhưng điều khiến mọi người kỳ quái, chính là hai con Kim Bối Lục Long chỉ lộ ra vẻ cảnh giác. Hai con Kim Bối Lục Long này đã cảm thấy một nguy cơ mãnh liệt. Dù Lâm Vân không phóng khí thế ra ngoài, nhưng bản năng của yêu thú cao hơn tu sĩ rất nhiều. Ánh mắt của Lâm Vân nhìn bọn chúng giống như nhìn hàng hóa, khiến bọn chúng rất bất an.

Càng làm cho các tu sĩ ở đây ngạc nhiên, đó là hai con Kim Bối Lục Long bỗng nhiên lùi lại mấy bước rồi xoay người rời đi. Nhìn thấy hai con yêu thú rời đi, các tu sĩ còn chưa kịp cao hứng, thì dây thần kinh của họ lại căng cứng vì câu nói của Lâm Vân.

- Đứng lại, ta cho các ngươi đi chưa? Ta biết các ngươi nghe hiểu lời của ta. Lưu lại hai cái sừng trên đầu rồi nói sau.

Lời này của Lâm Vân làm cho các tu sĩ ở đây đều thất kinh. Mà ngay cả hai con Kim Bối Lục Long cũng tức giận đến hung quang lộ ra.

Hai con Kim Bối Lục Long thấy Lâm Vân nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là chúng sẽ sợ hắn. Bộ lông màu bạc trên lưng chúng dựng đứng lên, tiếp theo là những tiếng gào rú.

Phải biết rằng nếu Kim Bối Lục Long bị mất sừng, thì bọn chúng sẽ mãi mãi không thăng được cấp mười. Hơn nữa thần thông cũng bị giảm xuống một mảng lớn. Điều này không khác gì chặt đứt căn của bọn chúng. Bọn chúng sao có thể nhịn được nữa. Cho dù thực lực của tên tu sĩ trước mặt này có thâm bất khả trắc đi nữa.

- Ồ ồ ồ…

Một tiếng kêu dài vang lên, dẫn tới vô số yêu thú cũng đồng thanh hưởng hứng. Chỉ sau tích tắc, rất nhiều yêu thú từ cấp năm tới cấp tám đi ra từ rừng cây.

Lâm Vân hơi ngạc nhiên. Không ngờ hai con Kim Bối Lục Long này còn là hai con yêu thú đứng đầu ở đây. Tuy nhiên cũng may mắn là nhờ một tiếng triệu tập của Kim Bối Lục Long, mà nhiều tu sĩ thoát được số chết.

Các tu sĩ thấy đám yêu thú đang tấn công mình, bỗng nhiên quay đầu rời đi. Dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng bọn họ cũng nghe thấy tiếng kêu gào của Kim Bối Lục Long. Ở đâu còn dám quay đầu nhìn xem tình huống, đều ba chân bốn cẳng chạy khỏi Tiếu Nguyệt Cốc.

Ba bốn trăm con yêu thú dần dần vây quanh đám người Lâm Vân. Số lượng càng ngày càng nhiều. Khuôn mặt của đám tu sĩ bị bao vây đã trắng bệch như tờ giấy. Hơn ba mươi yêu thú cấp tám, hơn một trăm yêu thú cấp bảy. Còn có mấy trăm yêu thú cấp năm và cấp sáu. Ba mươi mấy tu sĩ còn chưa đủ cho bọn chúng nhét kẽ răng.

Mặc dù có người bất mãn, nhưng không ai dám nói ra.

Lâm Vân âm thầm buồn cười. Số lượng nhiều thì có là gì. Lẽ nào bọn họ không biết, so với một con yêu thú cấp chín, những con kia chỉ có tác dụng đe dọa tâm lý thôi sao.

Thực ra, có nhiều yêu thú kéo tới như vậy, hiệu quả còn hơn một con yêu thú cấp chín rất nhiều lần. Nhưng trên thực tế, uy lực của bọn chúng là xa xa không bằng yêu thú cấp chín.

Tuy Lâm Vân âm thầm buồn cười, nhưng cũng biết hai con Kim Bối Lục Long muốn uy hiếp mình. Nhìn vẻ trêu tức của bọn chúng, Lâm Vân phóng ra Phệ Hồn Thương. Hắn không tin đám yêu thú này lại lợi hại hơn đám tu sĩ Đại Thừa và Hợp Thể của Tịch Mịch Cốc.

- Rít rít…

Phệ Hồn Thương mang theo khí tức xé rách không gian lao ra ngoài. Nhưng mục tiêu không phải là hai con yêu thú cấp chín, mà là bốn trăm con yêu thú có cấp bậc thấp hơn xung quanh.

Các tu sĩ ở đây đều cảm thấy không gian quanh mình như muốn sụp đổ vậy. Một thương này của Lâm Vân gần như hút sạch sinh cơ xung quanh. Không nói những yêu thú đứng mũi chịu sào. Cho dù là các tu sĩ tránh sau lưng Lâm Vân cũng cảm thấy hoảng hốt. Giống như một thương của Lâm Vân đã kéo theo cả linh hồn của bọn họ vậy.

Thương đầu tiên của Lâm Vân còn chưa kết thúc, thương thứ hai lại được phóng ra. Hai cỗ sát ý chạy dọc theo đám yêu thú ở hai bên.

## 627. Chương 531: Khế Ước Linh Hồn

Trong một sát na, có lẽ rất ngắn, có lẽ rất dài, Lâm Vân đã thu hồi Phệ Hồn Thương lại.

Hai thương qua đi, Lâm Vân cầm Phệ Hồn Thương trong tay, cũng đầy vẻ trêu tức nhìn hai con Kim Bối Lục Long. Mà trong mắt của yêu thú bốn phía lộ ra vẻ hoảng sợ và tuyệt vọng.

Hai con Kim Bối Lục Long nhìn chằm chằm vào Phệ Hồn Thương trong tay của Lâm Vân, đầy vẻ kinh hoàng và hẫn nộ.

Lúc này các yêu thú xung quanh mới lần lượt ngã xuống. Từng đám từng đám một. Cơ hồ không có một con sống sót, đều bị cây thương của Lâm Vân giết chết.

Các tu sĩ sau lưng Lâm Vân đều đờ ra vì kinh hãi. Bọn họ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhiều yêu thú cấp tám và cấp bảy như vậy, cơ hồ không thể hoàn thủ , liền bị hai thương của Lâm Vân giết hết.

Cho dù bọn họ chưa từng chứng kiến sự lợi hại của tu sĩ Đại Thừa, nhưng bọn họ khẳng định tu sĩ Đại Thừa tuyệt đối không lợi hại bằng Lâm Vân. Lẽ nào vị chưởng môn của Vân Môn này đã thành tiên rồi.

- Ồ ồ…

Một con Kim Bối Lục Long tuy rất sợ hãi, nhưng không đè nén được lửa giận, liền lao tới Lâm Vân. Con còn lại thấy đồng bọn đã tấn công, cũng không chút do dự xông tới.

Ở trong suy nghĩ của bọn chúng, chỉ cần giết được Lâm Vân, đám tu sĩ đằng sau chỉ như cá nằm trên thớt.

Thấy hai con Kim Bối Lục Long lao tới, Lâm Vân bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Hắn rõ ràng thu Phệ Hồn Thương lại, rồi tung quyền về hướng hai con Kim Bối Lục Long.

Thấy Lâm Vân thu hồi cây thương mà bọn chúng sợ hãi, hai con Kim Bối Lục Long càng mừng rỡ. Muốn thừa dịp Lâm Vân tay không, giết chết hắn.

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Phải biết rằng, hắn dùng một viên Tạo Hóa Đan, luyện thể năm năm, thần thể đã cực kỳ cường hãn. Tu sĩ bình thường làm sao có thể so sánh được.

Hai con Kim Bối Lục Long cho rằng chiếm được tiện nghi. Vừa vặn cho bọn chúng nếm thử tư vị nắm đấm của mình.

- Oanh.

- Oanh.

Hai tiếng nổ mạnh vang lên. Nắm tay của Lâm Vân đụng vào đầu của hai con Kim Bối Lục Long. Nhưng điều khiến Lâm Vân ngạc nhiên, chính là hai con Kim Bối Lục Long chỉ bị thương, chứ không hư tổn gì.

Da thịt của Kim Bối Lục Long quả thật là kiên cố. Phải biết rằng một quyền này của hắn không phải là tùy tiện đánh. Ý niệm thu phục hai con Kim Bối Lục Long làm thú cưỡi càng thêm mãnh liệt.

Một số tu sĩ sau lưng Lâm Vân rất kinh hãi. Tu sĩ thường sở trường về pháp thuật. Còn tu sĩ có thân thể cường hãn thì bọn họ chưa từng nhìn thấy qua. Rõ ràng hai quyền có thể đánh ngã hai con yêu thú cấp chín. Tên Lâm Vân này đúng là một tên yêu nghiệt.

Cũng có tu sĩ thấy Lâm Vân thu hồi pháp bảo, liền biết ý định của Lâm Vân. Hắn nhất định là muốn thu phục hai con yêu thú. Thu phục yêu thú cấp chín, không chỉ nói chưa từng thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua.

Hai con Kim Bối Lục Long không ngờ Lâm Vân chỉ dùng nắm đấm thôi cũng khiến bọn chúng bị thương. Lửa giận càng bùng cháy. Bọn chúng lại gầm lên một tiếng, lần nữa xông tới.

Thấy Lâm Vân tay không chiến đấu với hai yêu thú cấp chín, mấy người Vũ Tích rất là lo lắng.

Lâm Vân tập trung toàn bộ lực lượng Tinh Vân vào hai nắm tay rồi không ngừng oanh kích hai con yêu thú. Một người hai thú chiến đấu với nhau rất kịch liệt. Người bên ngoài muốn giúp đỡ cũng không xen vào được.

- Ầm ầm

- Rắc rắc

Không ngừng vang lên tiếng nổ lớn. Sơn cốc cứng rắn cũng bị hai con yêu thú ngã xuống tạo thành từng cái hố to. Đất đá và cây cối xung quanh cũng bị san thành bình địa. Hai con yêu thú lớn như vậy, nhưng ở trong tay của Lâm Vân, giống như bị ngược đãi vậy.

Hai con yêu thú bị đánh cho máu tươi đầm đìa, da tróc thịt bong.

Cuối cùng có một con không nhịn được, há miệng phun ra một quả cầu lửa cực lớn. Đây là pháp thuật bổn mạng của Kim Bối Lục Long, Yêu Hỏa.

Lâm Vân cười lạnh. Rốt cuộc không nhịn được phải sử dụng pháp thuật. Còn tưởng rằng sức lực của bọn chúng là vô cùng. Nếu không phải muốn thu phục hai con yêu thú, thì Lâm Vân đã sớm giết bọn chúng rồi.

Lâm Vân vung tay phóng ra một chùm Tinh Diễm.

Dù Yêu Hỏa bổn mạng của yêu thú cường đại vô cùng, đặc biệt Yêu Hỏa của Kim Bối Lục Long có thể so sánh với Dị Hỏa, nhưng đối mặt với Tinh Diễm của Lâm Vân, nó không hề có sức phản kháng. Lập tức bị thôn phệ không còn một mảnh.

- Ồ ồ ồ..

Từng tiếng kêu không cam lòng vang lên. Hiện tại hai con Kim Bối Lục Long đã biết, cho dù bất kỳ phương diện nào, bọn chúng cũng không phải là đối thủ của người trẻ tuổi này.

Lâm Vân mặc kệ sự không cam lòng của bọn chúng. Bọn chúng đã ăn thịt nhiều tu sĩ như vậy, Lâm Vân không hề có chút cắn rứt lương tâm gì.

Đang lúc mọi người cho rằng Lâm Vân sẽ bắt buộc hai con yêu thú làm kế ước, thì Lâm Vân lại lấy ra Phệ Hồn Thương. Mọi người đều sững sờ. Chẳng lẽ Lâm Vân căn bản không muốn thu phục hai con yêu thú? Mà là muốn giết bọn chúng?

Thấy Lâm Vân lại lấy ra Phệ Hồn Thương, hai con Kim Bối Lục Long phát ra tiếng kêu Ồ ồ, nhưng không còn là tiếng kêu giận dữ hay là uy hiếp.

Nhìn vẻ thê thảm của hai con Kim Bối Lục Long, Vũ Đình đã quên hai con này vừa mới ăn thịt rất nhiều tu sĩ, vội vàng nói:

- Anh rể, đừng giết bọn chúng. Bọn chúng thật là đáng thương.

Tuy nhiên khi Vũ Đình nói xong, mới biết lời này của mình không đúng.

- À, vậy em nói xem, nên làm gì bọn chúng bây giờ?

Lâm Vân cố ý nhìn hai con Kim Bối Lục Long. Hắn biết hai con này đã có trí tuệ, tuyệt đối nghe hiểu bọn họ nói chuyện.

- Nếu không chúng ta nuôi nó như nuôi Tiểu Tinh vậy?

Vũ Đình cảm thấy nếu cưỡi hai con Kim Bối Lục Long đi đường, thì đúng thật là uy phong.

- Ngao…

Tiểu Tinh kêu lên một tiếng, tưởng rằng Vũ Đình gọi nó, lập tức vẫy đuôi chay tới trước người Vũ Đình. Vũ Đình nhìn thấy Tiểu Tinh một bộ nịnh nọt, liền vỗ lên đầu nó một cái:

- Đi sang một bên đi, chỗ này không có chuyện của ngươi.

Hai con Kim Bối Lục Long nhìn thấy Tiểu Tinh như vậy, bỗng lại kêu lên Ồ ồ, rồi đi tới trước người Lâm Vân. Có hai vệt máu xuất hiện trên đầu của bọn chúng.

- Khế ước linh hồn?

Có mấy tu sĩ hiểu biết, liền nhận ra hai con Kim Bối Lục Long chủ động mở linh hồn, chờ đợi khế ước. Cả đám đều lộ ra vẻ hâm mộ hoặc là tham lam. Nhưng không có người nào có gan đi lên thu khế ước linh hồn này.

Yêu thú đóng khế ước linh hồn, chỉ cần một ý niệm trong đầu của chủ nhân thôi, bọn chúng sẽ tan thành mây khói. Điều này ai mà chả thích.

Lâm Vân vung tay lên thu khế ước linh hồn của hai con yêu thú, Vũ Đình lập tức chạy tới, chỉ vào một con nói:

- Sau này ngươi đi theo ta. Hì hì…

Nói xong, nàng quay đầu nhìn mấy người Tĩnh Như:

- Mấy chị có cần không? Còn có một con.

Xung Hi thực sự yêu mến con Kim Bối Lục Long khổng lồ này. Liền đi tới rồi lấy ra một viên đan dược chữa thương cho bọn chúng uống.

Lâm Vân nhìn mấy trăm thi thể của yêu thú xung quanh, nói:

- Mấy người thích lấy thì lấy.

Hắn không có hứng thú thu thập thi thể số yêu thú kia. Ngoại trừ hai con con yêu thú cấp tám ra, còn lại hắn chẳng muốn động.

Nghe Lâm Vân nói vậy, có ai là không thích? Phải biết rằng chúng đều là yêu thú cao cấp a. Một con yêu thú cấp tám cho dù có tiền cũng không mua được. Còn yêu thú cấp bảy thì tương đương có một pháp bảo Thượng Đẳng.

Rất nhanh, mọi người đều chia nhau số thi thể yêu thú kia. Nhưng phần lớn người ở đây đều thức thời, mỗi người chỉ chọn một con hai con yêu thú cao cấp. Còn lại đều là lựa chọn yêu thú cấp sáu.

## 628. Chương 532: Thì Ra Hắn Vẫn Quan Tâm Mình

- Các vị, hiện tại số lượng yêu thú trong này hẳn là không còn nhiều lắm. Nếu muốn đi ra ngoài hoặc là tiếp tục hái thuốc thì cứ tùy tiện…

Lâm Vân thấy số yêu thú đã chia cắt không còn. Hắn cũng không muốn mang theo đám người này đi cùng.

Các tu sĩ ở đây đều đi lên thi lễ cảm ơn Lâm Vân rồi mới rời đi.

Niệm Tiêu cũng dẫn đệ tử của phái Côn Luân cám ởn Lâm Vân rồi mang theo sự biết ơn rời đi. Cuối cùng Thẩm Uyển cũng cáo từ. Dù Thẩm Uyển rất muốn đi theo Lâm Vân. Nhưng cô ta còn mang theo đệ tử của môn phái, cho nên đành thôi.

Vũ Đình mỉm cười, đưa một cái thẻ ngọc cho Tần Nhan:

- Những chuyện mà tôi biết khi còn ở Úy Tinh đều được tôi ghi lại trong này. Cô hãy nhận lấy.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Thẩm Uyển, cô nhận lấy số đan dược này đi, coi như tôi cảm ơn cô vì đã giúp đỡ Vân Môn. Chúc cô tu luyện thuận lợi.

- Lâm đại ca, sau này anh vẫn ở Vân Môn Bắc Lĩnh chứ?

Thẩm Uyển đột nhiên cảm thấy thanh âm của mình có chút run rẩy. Cô không biết mình đang nghĩ gì. Nhưng người nam tử này là người đầu tiên khiến cho cô sùng bái. Hơn nữa hắn còn là người nam nhân duy nhất bị cô nhìn thấy thân thể.

Lâm Vân lắc đầu nói:

- Không. Tôi sẽ dẫn theo mọi người rời khỏi đây, có lẽ vĩnh viễn sẽ không trở lại. Mọi người bảo trọng.

Nói xong, Lâm Vân đưa cho Thẩm Uyển ba lọ đan dược, rồi dẫn theo hai con Kim Bối Lục Long và mấy cô rời đi.

Thẩm Uyển nhìn bóng lưng của Lâm Vân, bỗng nhiên trong lòng hơi đau xót. Cô có một linh cảm, đây là lần gặp nhau cuối cùng của hai người.

Cô rất hâm mộ các cô gái được ở bên cạnh Lâm Vân, có thể làm những chuyện mình muốn làm. Nhưng cô lại không làm được. Cô là chưởng môn của phái Dao Hoa, mọi hành động của cô đều sẽ ảnh hưởng tới cả môn phái.

- Uyển tỷ, chị đang nghĩ gì vậy?

Tần Nhan nhìn thấy Lâm Vân và mọi người rời đi, trong lòng cũng rất cô đơn. Vài người Địa Cầu mà mình quen đều đi theo Lâm Vân. Cuối cùng chỉ còn lại mình lẻ loi ở nơi đất khách quê người.

- Tần Nhan, sao em không đi cùng Lâm đại ca?

Thẩm Uyển nhìn Tần Nhan, hỏi.

- Em…

Tần Nhan cười khổ một tiếng. Nếu như không phải vì chuyện năm đó, thì cô đã đi cùng với Lâm Vân rồi.

- Em nói xem, liệu Lâm đại ca có phải sẽ trở về Địa Cầu hay không?

Thẩm Uyển đột nhiên hỏi.

Tần Nhan lắc đầu:

- Lâm Vân chắc chắn sẽ không trở lại Địa Cầu. Chỗ đó không phải là sân khấu của hắn. Hắn tới một nơi của chính hắn. Em đã nghe Lâm Vân nói một lần, nhưng em lại không biết nơi đó là nơi nào.

Tần Nhan nói xong liền cúi đầu. Bàn tay vân vê cái thẻ ngọc, nhưng không có chút hứng thú nhìn nó. Cô không phải muốn Lâm Vân tặng gì đó cho mình. Dù giữa hai người có chút thù oán, nhưng không phải hắn đã nói chuyện gì đã qua thì để cho nó qua đấy thôi?

Nhưng vì sao lúc rời đi hắn không tỏ vẻ gì cả. Ít nhất phải nói một câu tạm biệt chứ. Dù sao hai người cũng coi như là đồng hương.

Nhưng hắn lại…

Thẩm Uyển thấy biểu lộ của Tần Nhan như vậy, thầm than một tiếng, không biết nên an ủi như thế nào. Trong lòng cô ta cũng cảm thấy Lâm Vân quá tuyệt tình. Cùng là người của một hành tinh, lại có năng lực như vậy, giúp đỡ một chút chỉ là tiện tay mà thôi. Cho dù không giúp đỡ, thì cũng nên chào từ biệt một tiếng chứ.

Thẩm Uyển mở ra một cái lọ, liền sững sờ. Uẩn Thần Đan? Đan dược tốt nhất để Nguyên Anh tấn cấp Hóa Thần? Quả thực là đan dược mà cô cần nhất lúc này. Lâm Vân rõ ràng cho mình đan dược trân quý như vậy? Còn có tận mười viên. Cho dù mình và Tần Nhan dùng cũng không hết. Chẳng lẽ Lâm Vân còn quan tâm tới cả tông môn của mình?

Thẩm Uyển cưỡng chế kích động trong lòng, mở ra cái lọ thứ hai. Tử Hư Đan? Thẩm Uyển đã triệt để hóa đá. Uẩn Thần Đan đã quý giá rồi, Tử Hư Đan còn trân quý hơn gấp trăm lần, vẫn là mười viên. Cho dù tư chất có kém hơn nữa, cũng đủ để thăng cấp lên Luyện Hư.

Hắn rốt cuộc có ý gì? Thẩm Uyển có cảm giác mình không thể nào tiếp nhận sự báo đáp lớn này của Lâm Vân. Cô chỉ trợ giúp Vân Môn nói chuyện mà thôi. Hơn nữa lúc cô trở về còn bị hai vị trưởng lão trách cứ. Vậy mà Lâm Vân lại trả hậu lễ như vậy.

Thẩm Uyển kích động tới run rẩy cả hai tay. Hai lọ đan dược đã trân quý như vậy rồi. Vậy lọ thứ ba sẽ như thế nào?

Thẩm Uyển mở ra lọ ngọc thứ ba, liền sững sờ. Thành Anh Đan? Chỉ có năm viên. Lẽ nào Lâm Vân không biết mình đã là tu sĩ Nguyên Anh rồi sao? Mà chỉ có năm viên. Nếu thực sự hắn vì môn phái của mình, sao có thể tặng đan dược như vậy?

- Chị hiểu ra rồi…

Thẩm Uyển nhìn Tần Nhan đang bi thương, nói.

- Tương Nguyệt, các em tiếp tục thu thập linh thảo ở xung quanh một lát. Tí nữa chúng ta mới rời đi.

Thẩm Uyển ra lệnh cho mấy đệ tử phái Dao Hoa.

- Chuyện gì vậy, Uyển tỷ?

Tần Nhan giống như đã suy nghĩ thông chuyện gì đó. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt đầy vẻ kiên định. Cô muốn thông qua lực lượng của mình, tu luyện tới điên phong, sao đó phi hành vũ trụ tới Úy Tinh.

Thẩm Uyển đưa lọ Thành Anh Đan cho Tần Nhan, nói:

- Lọ đan dược này là cho em. Xem ra Lâm đại ca, không quên em là đồng hương của anh ấy, chỉ là anh ấy thông qua chị để bày tỏ mà thôi.

Tần Nhan khó hiểu nhận lấy lọ đan dược, không mở ra mà hỏi:

- Chị Uyển, chị không cần an ủi em như vậy đâu. Em không sao mà. Em và hắn có chút ân oán. Hắn không tính toán gì em, em đã cảm thấy cảm kích vô cùng rồi. Vữa này em chỉ cảm thấy hơi khổ sở vì hắn không để ý gì tới em thôi. Cảm ơn chị, thời gian dài rồi em sẽ quen dần với cuộc sống nơi đây.

Nói xong, Tần Nhan mím môi, trả lại lọ ngọc cho Thẩm Uyển.

Thẩm Uyển lắc đầu, đẩy lại nói:

- Em nhìn đan dược bên trong rồi em sẽ hiểu.

Tần Nhan mê hoặc mở lọ ngọc ra. Bỗng kêu lên:

- Thành Anh Đan?

Nếu như nói, Uẩn Thần Đan là đan dược hấp dẫn nhất với Thẩm Uyển. Thì Thành Anh Đan chính là đan dược Tần Nhan khát vọng nhất.

- Đúng vậy, chị đã là tu sĩ Nguyên Anh, Lâm đại ca còn cho chị đan dược này làm gì? Hơn nữa lúc ấy anh ấy nói cho chị hai lọ đan dược, nhưng kết quả lại là ba lọ.

Thẩm Uyển cười cười, rồi đổ mười viên đan dược từ hai lọ còn lại.

- Đây là đan dược gì vậy.

Tần Nhan còn đang đắm chìm trong sự chấn kinh với những lời Thẩm Uyển nói.

- Đây là Uẩn Thần Đan và Tử Hư Đan. Mỗi một viên thôi cũng có thể khiến cho Tu Chân Giới oanh động. Cho nên em cất giữ cẩn thận vào.

Thẩm Uyển bỏ mười viên vào một cái lọ khác rồi kín đáo đưa cho Tần Nhan. Thấy Tần Nhan vẫn còn sững sờ, lần nữa nói:

- Lâm đại ca chỉ đưa năm viên Thành Anh Đan, nhưng lại đưa Uẩn Thần Đan và Tử Hư Đan mỗi loại mười viên. Mà Lâm đại ca không có hảo cảm gì với phái Dao Hoa của chị. Em nói xem, tại sao anh ấy làm như vậy?

- À.

Cho dù Tần Nhan ngu dốt, cũng biết hai loại đan dược kia thừa ra năm viên là dành cho cô. Lâm Vân cuối cùng vẫn không quên cô và hắn là đồng hương từ Địa Cầu tới.

Ở một nơi tàn khốc, không có nhân tình như Tu Chân Giới, còn có người vì tình đồng hương mà tặng đan dược quý trọng như vậy. Thậm chí người này còn có thù với cô. Tần Nhan đột nhiên cảm thấy mình thật đúng là vô tri.

Lúc trước Lâm Vân nói với cô những lời lạnh lùng, thậm chí không chút do dự ném cô xuống hồ nước, còn nói nếu không rời đi, sẽ tiền dâm hậu sát. Hiện tại Tần Nhan mới biết rằng, Lâm Vân chỉ vì không muốn mình làm phiền hắn, mới nói như vậy.

Khi tới Khôn Truân Giới, hắn lại lo mình có tu vị thấp bị người khác bắt nạt, nên chuẩn bị cho mình những đan dược này. Hắn đúng là một người ngoài lạnh trong nóng. Hoàn toàn không giống như những gì mình nghĩ về hắn. Tần Nhan đột nhiên cảm thấy cái mũi cay cay

- Tần Nhan, em không sao chứ? Mau thu lọ đan dược lại đi.

Thẩm Uyển thấy Tần Nhan có vẻ không đúng.

Tần Nhan rốt cuộc không nhịn được, nước mắt tuôn ra. Chiếc lọ cũng bị đánh rơi xuống đất.

## 629. Chương 533: Truyền Thừa

Lâm Vân dẫn theo mấy người vừa đi, vừa thu thập linh thảo. Hiện tại trong Tiếu Nguyệt Cốc, ngoại trừ mấy người Lâm Vân ra, chỉ còn có vài tán tu ở bên ngoài. Các tu sĩ khác cơ bản không dám tiến vào bên trong. Tuy nhiên, đám yêu thú đã không còn thấy con nào, có lẽ là do hai Kim Bối Lục Long dẫn đầu.

Vô luận như thế nào, linh thảo thu thâp được càng ngày càng nhiều.

- Chúng ta muốn đi đâu?

Xung Hi nhin không được hỏi.

Lâm Vân cười nói:

- Em không thấy từ nãy giờ chúng ta đều theo chân hai con Kim Bối Lục Long sao? Phía trước khẳng định còn có chỗ thú vị. Bằng không hai con Kim Bối Lục Long đã không đi tiếp rồi.

Vũ Tích đi tới trước mặt Lâm Vân, nhẹ giọng nói:

- Em tưởng rằng anh rất coi trọng linh thảo cơ mà. Vì sao từ khi tới đây, anh có vẻ như không để ý vậy?

Lâm Vân thấy mấy cô đều đang đợi chờ câu trả lời của hắn, liền nói:

- Bởi vì linh thảo ở nhà mới của chúng ta không hề thiếu. Còn vài ngày nữa, các em sẽ biết. Anh không lừa các em đâu.

- Anh là kẻ lừa đảo lớn nhất…

Mấy cô không hẹn mà đều kêu lên.

Lâm Vân xấu hổ sờ cái mũi, đang định lên tiếng, thì chợt phát hiện Tiểu Tinh vọt lên trước.

- Đừng gọi nó lại, xem nó đi đâu.

Lâm Vân phân phó một tiếng, liền đi theo.

- Cung điện?

Tĩnh Như kêu lên. Mấy người kia cũng nhìn thấy. Phía trước là một cung điện, mà cửa thì đã được mở. Từ đây có nhìn thấy lờ mờ tình hình bên trong. Tiểu Tinh ngồi xổm ở giữa cung điện, trước mặt nó là một bức tranh cực lớn vẽ hình con sói có bộ lông màu vàng.

- Không vào được.

Mấy người Vũ Tích đi tới gần cửa cung điện thì phát hiện không thể đi vào được. Lâm Vân đã sớm biết chỗ đó có giăng cấm chế. Nhưng cấm chế này lại không ngăn cản Tiểu Tinh.

Dù với tu vị của Lâm Vân, phá hủy cấm chế là điều không khó khăn, nhưng hắn không làm vậy. Bởi vì hắn cảm thấy có một khí tức cổ lão phát ra từ cung điện.

Lâm Vân biết rằng đây là một lực lượng truyền thừa. Tiểu Tinh vốn chỉ biết tu luyện theo bản năng, không hề có kỹ năng gì đặc biệt. Lâm Vân vẫn tưởng rằng nếu Tiểu Tinh tu luyện tới cấp bảy, thì nó sẽ thức tỉnh gì đó. Chính xác hơn là hắn cho rằng Tiểu Tinh là một yêu thú rất bình thường, không hề có truyền thừa.

Không ngờ Tiểu Tinh lại nhận được truyền thừa ở đây. Đây tuyệt đối là một sự truyền thừa mạnh mẽ. Hiện tại Lâm Vân đã mơ hồ đoán ra được thân phận của Tiểu Tinh. Khó trách lúc trước nó lại được đám sói ở dãy núi Vân Quý sùng bái như hoàng tử vậy. Bức tranh treo trên đại điện kia rõ ràng là một con Tiếu Nguyệt Lang Vương.

Như vậy xem ra tương lai Tiểu Tinh cũng là một con Tiếu Nguyệt Lang Vương, hoặc là thuộc tộc của Tiếu Nguyệt Lang.

- Chuyện gì vậy Vân ca?

Thanh Thanh thấy hai con Kim Bối Lục Long khi đi tới gần cung điện, cũng phải quỳ phục xuống mặt đất.

Lâm Vân thận trọng nói:

- Thì ra Tiểu Tinh thuộc loài Tiếu Nguyệt Lang. Nó tìm được truyền thừa ở đây, không biết truyền thừa này có phải vì nó mà để lại không. Hay là tất cả Tiếu Nguyệt Lang đều có thể tiếp nhận. Hiện tại chúng ta đừng xông vào, ở chỗ này đợi cho Tiểu Tinh nhận hết truyền thừa rồi nói sau.

Mấy người bừng tỉnh đại ngộ, đều mang theo vẻ mặt chờ mong, đợi Tiểu Tinh tiếp nhận truyền thừa.

Cả linh khí của Tiếu Nguyệt Cốc lao ùn ùn tới, thoáng chốc liền tụ lại phía trên đại cung. Sau đó giống như một phễu rót vào đại điện.

Linh khi vẫn không ngừng kéo tới. Lâm Vân thật không ngờ Tiểu Tinh tiếp nhận một cái truyền thừa lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Rõ ràng tiến lên cấp bảy. Chỉ một truyền thừa mà đã khiến môt con yêu thú thăng cấp trong khoảng thời gian. Đúng là lực lượng truyền thừa cường đại.

Ba canh giờ sau, một tiếng thét kéo dài tới tận trời.

- Ngao…

Tiểu Tinh đứng lên, bỗng nhiên lao nhanh ra khỏi đại điện.

Mấy người rõ ràng cảm thấy khí thế biến hóa trên người của Tiểu Tinh. Cho dù nó chỉ là yêu thú cấp bảy, lại vừa tấn cấp, nhưng uy phong của nó không hề thua kém yêu thú cấp tám. THậm chí hai con Kim Bối Lục Long nhìn về nó cũng phải lộ vẻ sợ hãi.

Nhìn vẻ khí phách của Tiểu Tinh, Vũ Đình hừ lạnh một tiếng:

- Chiếm được truyền thừa rất kiêu ngạo phải không? Vậy thì để ngươi ở lại chỗ này, cho ngươi tha hồ mà kiêu ngạo.

Vừa nghe Vũ Đình nói vậy, Tiểu Tinh lập tức cúi đầu, ủy khuất vung vung cái đuôi, nhưng không dám gầm rú nữa, mà xám xịt chạy tới đằng sau Thanh Thanh.

Cảm nhận được khí tức trong cốc biến hóa, Lâm Vân lập tức nói:

- Chúng ta rời khỏi đây thôi. Nơi này sắp đóng lại rồi.

Lâm Vân phóng ra pháp bảo phi thuyền, đợi mấy người đi vào hết, liền điều khiển phi thuyền bay ra Tiếu Nguyệt Cốc. Các tu sĩ còn đang hái linh thảo cũng cảm nhận được sự biến hóa của cốc, liền nhanh chóng rời khỏi.

Các tu sĩ mới đi ra không lâu, cả Tiếu Nguyệt Cốc lại bị sương mù che lấp, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Giống như lần này Tiếu Nguyệt Cốc mở ra là vì chờ đợi Tiểu Tinh tiếp nhận truyền thừa vậy.

Nhưng không có ai thất vọng. Lần này thu hoạch thật là lớn. Chẳng những Tiểu Tinh có tiến bộ vượt bậc, mà còn thu được hai con Kim Bối Lục Long và rất nhiều linh thảo cao cấp.

Lúc rời đi Lâm Vân không nhìn thấy mấy người Thẩm Uyển ở trong cốc. Xem ra mấy người đó đã rời đi trước rồi.

Lần này có mấy nghìn tu sĩ tiến vào Tiếu Nguyệt Cốc thì bị chết hơn nửa. Đại bộ phận là bị yêu thú ăn hoặc là bị con Kim Bối Lục Long nuốt vào bụng. Tuy nhiên, những tu si còn sống sót, đều có một mùa bội thu.

Tiểu Tinh vừa đi lên phi thuyền, liền tới phòng của mình tu luyện. Bởi vì nó mới tiếp nhận truyền thừa, cần thời gian để tiêu hóa bớt.

Lâm Vân thì điều khiển phi thuyền tới tuyệt cảnh Thiên Diễm.

- Lâm đại ca, anh đã từng bị nhốt trong này năm năm cơ à?

Liễu Nhược Sương nhìn địa phương hoang vu trước mặt, có chút không tưởng tượng được mà hỏi. Trong này không chỉ nói người, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có.

Lâm Vân gật đầu:

- Năm đó chỗ này còn có rất nhiều Thiên Diễm. Mặc dù anh đã thu phục hết số Thiên Diễm đó, nhưng không thể không công nhận ngọn lửa đó rất lợi hại. Nếu không phải nó đã bị suy yếu, thì anh đã sớm chết ở đây rồi.

- Ủa, một nơi có linh khí yếu như vậy, cũng có người từng tu luyện ở đây sao?

Vũ Đình phát hiện ra một động phủ, còn có cấm chế che dấu.

Nhưng trong động phủ không có ai.

Động phủ này khá là mới, chắc đã được mười năm. Lâm Vân nhìn động phủ hoang phế đó, lại có một cảm giác quen thuộc.

Tuyệt cảnh Thiên Diễm tuy suýt nữa lấy mạng hắn, nhưng coi như cũng là nơi mà Lâm Vân lột xác. Nơi này đã giúp hắn sửa đổi Cửu Tinh Thần Quyết, hơn nữa còn giúp hắn nhận ra được sự thiếu hụt của công pháp luyện tinh.

Cộng thêm việc hắn thu phục được ngọn lửa lợi hại như Thiên Diễm ở đây. Có thể nói, nơi này thay đổi hắn rất nhiều. Cho nên trước khi rời khỏi Khôn Truân Giới, hắn muốn dẫn theo các nữ nhân của mình thăm lại nơi đây.

….

Hai ngày sau, Lâm Vân và mọi người mới quay trở về Vân Môn ở Bắc Lĩnh. Lúc này Trương Chí Hòa đã thu mua đủ số tài liệu mà Lâm Vân yêu cầu. Hơn nữa Lam Tranh cũng đã xuất quan, trở thành một tu sĩ Luyện Hư.

Lam Tranh dừng lại ở Hóa Thần điên phong đã lâu. Lần này thành tựu Luyên Hư chỉ dùng có một viên Tử Hư Đan. Còn bốn viên bà ta muốn trả lại Lâm Vân, nhưng Lâm Vân không cần, bảo bà ta thu lại.

- Đại ca và Tam đệ đâu?

Lâm Vân không thấy Từ Vinh và Lam Cực, liền thuận miệng hỏi. Hắn chuẩn bị rời khỏi Khôn Truân Giới rồi. Hiện tại Lam Tranh đã xuất quan, cho nên hắn không hy vọng tiếp tục chờ đợi.

Du Tiểu Thiết trả lời:

- Đại ca và Tam ca nói rằng có chuyện, rất nhanh sẽ trở về. Có đại ca Khổng Linh đi cùng, nên chúng ta không phải lo lắng cho bọn họ. Lúc đi, bọn họ còn nhờ đệ nhắn lại cho Nhị ca là không phải lo lắng. Nhiều nhất là ba ngày bọn họ sẽ trở lại.

Lâm Vân gật đầu. Có Khổng Linh cùng đi, không cần phải lo lắng cho sự an toàn của mấy người. Dù Khổng Linh đã đứt một cánh tay, nhưng cậu ta vẫn là một tu sĩ Hóa Thần. Hơn nữa Từ Vinh cũng đâu kém, đã là Kết Đan hậu kỳ điên phong. Cộng thêm ba người là người của Vân Môn. ở Khôn Truân Giới còn có ai dám đắc tội Vân Môn?

Thần thức của Lâm Vân phóng ra ngoài, không nhìn thấy tung tích của ba người. Thì biết ba người rời đi đã xa. Phải biết rằng hiện tại phạm vi thần thức của Lâm Vân cũng là một hai vạn km. Vậy mà thần thức của hắn không quét tới. Xem ra ba người tới một nơi khá là xa.

- Lâm đại ca, có một vị đạo trưởng tên là Ứng Hư Tử tới bái phỏng.

Cận Thi Kỳ nói.

Lâm Vân nhìn Cận Thi Kỳ, hỏi:

- Hiện tại em kiêm luôn việc đón khách à?

- Đâu có, em đang đi tìm sư phụ, thì thấy người đó tới liền báo luôn cho anh.

Cận Thi Kỳ cười một tiếng, liền chạy tới bên người Lam Tranh.

- Y tới đây làm gì?

Ứng Hư Tử chính là lão tổ Côn Luân. Mình không đi tìm y đòi nợ, y phải cảm ơn trời đất mới đúng. Vậy mà vẫn dám chủ động tới đây bái phỏng. Lẽ nào y cho rằng mình không dám giết y sao?

Tuy bây giờ Lâm Vân không quan tâm có người tới đoạt Sơn Hà Đồ. Nhưng hắn vẫn không có hảo cảm gì với lão tổ Côn Luân.

- Bảo y vào đi.

Lâm Vân nói với một đệ tử trông cửa.

Một lúc sau, lão tổ Côn Luân Ứng Hư Tử dẫn theo Niệm Tiêu đi vào.

Ứng Hư Tử quả nhiên đã là tu sĩ Hóa Thần. Lâm Vân thấy y dẫn theo Niệm Tiêu tới, liền hiểu ra mục đích của y. Chắc là tới biểu đạt sự cảm kích vì mình đã giúp đỡ phái Côn Luân. Đồng thời là muốn lôi kéo làm quen với Vân Môn.

- Côn Luân Ứng Hư Tử dẫn theo môn nhân Niệm Tiêu, bái kiến Lâm chưởng môn, bái kiến Lam tiền bối.

Thái độ của cung kính của Ứng Hư Tử khiến trong lòng của Lâm Vân thư thái một chút. Nghĩ tới năm đó lão già râu bạc đuổi giết mình, hiện tại y phải cúi người khom lưng trước mặt mình, cảm giác quả thật không tệ.

## 630. Chương 534: Hàn Vụ

Lâm Vân không biết lần này lão tổ Côn Luân tới Vân Môn cảm tạ và giao hảo hắn, mang theo bao nhiêu quà tặng. Cho dù lão già này rất cung kính với hắn, nhưng nhớ tới năm đó hắn thiếu chút nữa chết trong tay y. Hơn nữa y còn muốn giết cả người nhà của hắn, khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức lấy mạng người này,

Tuy nhiên, cho dù muốn giết y cũng phải đợi cho y nói hết lời đã.

Niệm Tiêu nhìn lão tổ của mình kính cẩn với Lâm Vân như vậy, trong lòng không biết là tư vị gì. Nếu nói là thống hận người này, nhưng người này lại cứu cô một mạng.

Thấy Lâm Vân không lên tiếng, Khuôn mặt của lão tổ Côn Luân hơi đỏ vì xấu hổ. Y cũng biết năm đó mình làm quá phận. Nhưng nói đi nói lại, nếu năm đó ngươi đổi chỗ cho ta, ta cũng không tin ngươi không động tâm.

Đương nhiên là lão ta không dám nói lời này ra ngoài, mà cầm một cái hộp gỗ rất lớn đưa cho Lâm Vân:

- Đây là một chút lễ mọn cảm tạ Lâm chưởng môn đã cứu mạng môn hạ và tiểu đồ Niệm Tiêu của tôi. Phái Côn Luân tôi không có thứ gì quý giá, chỉ có một quả trứng yêu thú mà mấy năm trước trong lúc vô tình tôi tìm được. Nhưng tôi không có thời gian trông nom quả trứng. Cho nên mang tới tặng Lâm chưởng môn. Mong Lâm chưởng môn nhận lấy.

Lâm Vân âm thầm cười lạnh. Chỉ một quả trứng thôi đã muốn lấy lòng lão tử rồi sao? Mấy thứ này thì ta thiếu gì, ngay cả tiên bảo ta cũng có vài cái. Lâm Vân thật sự không nghĩ ra, ngoài tiên bảo, còn thứ gì đủ để vào mắt của hắn. Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc phát tác. Chỉ có thể nghĩ biện pháp lấy cớ thu thập người này.

Cận Thi Kỳ rất nhanh nhẹn nhận lấy hộp gỗ rồi đưa cho Lâm Vân. Lâm Vân mở cái hộp ra nhìn, liền sững sờ. Một cỗ khí tức viễn cổ truyền tới, khiến cho sắc mặt của hắn cũng phải thay đổi.

Người khác không biết đây là trứng con gì, nhưng hắn lại biết đây là trứng của con Côn Bằng thời Viễn Cổ (Chim Côn Bằng trong Đạo Đức Kinh). Trong cái thẻ ngọc mà hắn lấy được từ Tịch Mịch Cốc có miêu tả trứng chim Côn Bằng. Mà quả trứng này giống hệt với những lời miêu tả. Lão tổ Côn Luân kiếm đâu ra quả trứng này vậy. Bất luận quả trứng này còn sống hay là đã chết, nhưng bằng vào việc nó là trứng của chim Côn Bằng, thì đã là bảo vật vô giá.

Xem ra Ứng Hư Tử cũng không biết giá trị của quả trứng. Trong lòng Lâm Vân rất kích động. Hắn không rõ vì sao còn tồn tại trứng chim Côn Bằng. Không phải ở Tu Chân Giới, chim Côn Bằng đã tuyệt tích rồi sao?

Lão tổ Côn Luân thấy sắc mặt của Lâm Vân thay đổi, trong lòng cũng lo sợ bất an. Y biết quả trứng này là bảo vật, nhưng y giữ bên người mấy trăm năm rồi, mà quả trứng vẫn không có chút biến hóa nào. Còn không bằng tặng cho Lâm Vân, hòa hoãn quan hệ giữa đôi bên.

Một lúc sau, Lâm Vân mới bình tĩnh lại. Hắn biết để ấp trứng chim Côn Bằng cần một nơi có linh khí cực kỳ sung túc. Đồng thời phải bố trí xung quah khoáng thạch cực phẩm thuộc tính Phong. Nhưng những điều nà không làm khó được Lâm Vân. Nguyệt Tinh của hắn vừa vặn thỏa mãn những yêu cầu này.

Mà khoáng thạch cực phẩm thì hắn có hơn mười viên. Còn có cả một viên Phong Linh Châu nữa.

Lão tổ Côn Luân đã tặng mình một món quà quý như vậy, có thể tha cho y một lần. Nghĩ tới đây, Lâm Vân gật đầu nói:

- Đạo hữu Ứng Hư đã có lòng như vậy, thì tôi xin nhận. Mời ngồi.

Nghe thấy Lâm Vân mời mình ngồi, lão tổ Côn Luân mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra mình đã đi đúng nước cờ. Quả trứng kia có vẻ rất được Lâm Vân coi trọng.

Dù muốn hỏi Lâm Vân, quả trứng kia là trứng con gì, nhưng lão tổ Côn Luân lại không dám hỏi.

Lâm Vân thu trứng chim Côn Bằng lại, sau đó cười ha ha nói:

- Tôi cứu Niệm Tiêu cô nương là thuận tay mà thôi, cũng không có gì to tát.

Niệm Tiêu nghe vậy thì khó chịu. Tên Lâm Vân này đúng là không có phong phạm của tiền bối cao nhân gì cả. Nhìn thấy thứ tốt liền sáng cả mắt, ngay cả từ chối nhã nhặn cũng không có. Kể cả chiếc giới chỉ có rất nhiều thứ mà năm đó sư phụ mình bồi thường, hắn cũng không do dự nhận lấy. Người này hoàn toàn là một kẻ tham tiền.

Hơn nữa hắn còn nói thuận tay cứu mình. Tuy điều đó là thật, nhưng giống như tính mạng của mình không là gì với hắn vậy.

- Lâm chưởng môn quá khiêm tốn rồi. Lần này tại hạ mặt dày tới đây, ngoại trừ tạ ơn ơn cứu mạng đồ nhi, còn có một việc muốn bẩm báo với Lâm chưởng môn.

Lão tổ Côn Luân thận trọng nói.

- À?

Bởi vì nhận được một quả trứng chim Côn Bằng, nên tâm tình của Lâm Vân không tồi, liền hỏi:

- Có chuyện gì thì Ứng Hư đạo hữu cứ nói thẳng.

Khuôn mặt của Ứng Hư Tử lại lộ vẻ lo lắng:

- Bần đạo mới từ khe suối Hàn Vụ ở Cực Tây Khôn Truân tới. Vừa vặn gặp phải Khổng Linh đạo hữu và hai vị đạo hữu khác của quý môn đi tới khe suối Hàn Vụ. Dù pháp lực của Khổng Linh đạo hữu rất thâm hậu, nhưng khe suối Hàn Vụ chính là một trong ba tuyệt cảnh của Khôn Truân Giới. Không biết sương mù ở nơi đó do cái gì biến thành, nhưng rất là kinh khủng. Tôi chỉ sợ bọn họ…

Nhìn thấy Ứng Hư Tử lộ vẻ lo lắng, dù thật hay là giả, Lâm Vân cũng bắt đầu để tâm. Đã xếp vào tuyệt cảnh thì không hề đơn giản chút nào.

Thấy sắc mặt của Lâm Vân thay đổi, lão tổ Côn Luân biết Lâm Vân cũng lo lắng, tiếp tục nói:

- Bần đạo đoán chừng ba vị đạo hữu tới đó chính là vì tìm Cửu Diệp Liên Ngẫu. Bởi vì Cửu Diệp Liên Ngẫu chính là kỳ vật có tác dụng khởi tử hồi sinh, phục hồi tứ chi. Tôi thấy Khổng Linh đạo hữu đứt một cánh tay, có lẽ bọn ho tới đó chính vì vật ấy.

Lâm Vân nghe vây liền khẩn trương. Hắn hiểu ý của Khổng Linh. Cậu ta sợ làm phiền tới mình, liền đích thân đi tìm Cửu Diệp Liên Ngẫu. Nhưng Lâm Vân biết rất rõ sự lợi hại của tuyệt cảnh. Với tu vị của Khổng Linh cũng không thể đối phó được.

Nhớ ngày đó khi hắn ở bên trong tuyệt cảnh Thiên Diễm, Thiên Diễm đã suy yếu tới mức thấp nhất, vẫn khiến cho hắn suýt chút nữa chết trong đó. Nếu như sương mù ở khe suối không bị yếu đi, thì ba người Khổng Linh tới đó chỉ chịu chết mà thôi.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân không thể ngồi yên được nữa, liền đứng lên nói với Lam Tranh:

- Chị Lam, chuyện ở đây giao cho chị xử lý, tôi phải đi tới khe suối Hàn Vụ một chuyến. Ứng Hư đạo hữu, ông dẫn đường tới đó cho tôi. Ân oán giữa chúng ta coi như xóa hết.

Lâm Vân không biết vị trí của khe suối Hàn Vụ. Cho dù có thể bảo lão tổ Côn Luân vẽ bản đồ, nhưng như vậy quá phiền toái. Còn không bằng để cho y dẫn đường.

Lão tổ Côn Luân đương nhiên biết Lâm Vân đang rất sốt ruột, cũng đứng lên nói:

- Niệm Tiêu của bổn môn đã đi tới khe suối Hàn Vụ mấy lần. Để Niệm Tiêu dẫn Lâm chưởng môn tới đó một chuyến cũng được.

Lâm Vân biết lão tổ Côn Luân muốn tác hơp mình với Niệm Tiêu , nhưng hiện tại hắn không có thời gian để so đo với y. Liền dẫn theo Niệm Tiêu, đảo mắt biến mất trước mặt mọi người.

Lão tổ Côn Luân sững sờ nhìn Lâm Vân biến mất, hồi lâu mới thì thào lẩm bẩm:

- Trời ạ, là thuấn di…

Niệm Tiêu bị Lâm Vân mang đi, tuy trong lòng không muốn, nhưng đây là mệnh lệnh của sư tổ. Hơn nữa lần này coi như là báo ơn cứu mạng của Lâm Vân, cho nên không còn mâu thuẫn. Nhưng khi Lâm Vân thuấn di, cô ta vẫn đờ ra kinh hãi.

Sư tổ đã từng nói, cho dù là thần tiên bình thường cũng không thể thuấn di. Vậy mà Lâm Vân rõ ràng làm được.

- Mau chỉ đường.

Thanh âm của Lâm Vân khiến Niệm Tiêu hồi phục lại. Cô mở to mắt ra, thì thấy mình đã tới vùng đất Cực Tây. Xem ra mình chỉ cần nói vị trí cụ thể cho hắn biết là được rồi. Nhưng Niệm Tiêu vẫn âm thầm líu lưỡi. Lúc cô mới kết thành Nguyên Anh, sư phụ liền dẫn cô tới đây để lịch lãm. Nhưng hai người phải mất vài ngày mới từ Côn Luân bay tới đây. Vậy mà Lâm Vân chỉ cần nháy mắt là tới. Chẳng lẽ đây chính là sự chênh lệch?

Khe suối Hàn Vụ nằm trong một ngọn núi băng ở Cực Tây Khôn Truân. Với tu vị Nguyên Anh của Niệm Tiêu thì không sợ giá rét ở đây. Nhưng cô ta không dám tới gần khu vực sương mù.

Lâm Vân dẫn theo Niệm Tiêu còn chưa vào bên trong Hàn Vụ, thì đã nhìn thấy ba người Khổng Linh, Từ Vinh và Lam Cực ở biên giới của Hàn Vụ.

Trong lòng hắn liền buông lỏng. Dù ba người có vẻ gặp nguy hiểm, nhưng còn chưa ảnh hưởng tới tính mạng. May mà lão tổ Côn Luân báo kịp thời.

Lâm Vân dặn dò Niệm Tiêu đứng ở bên ngoài, còn hắn thì bước vào trong Hàn Vụ.

Sương mù lạnh tới tận xương lập tức bao vây Lâm Vân. Lâm Vân đã sớm phóng ra Tinh Mang bảo hộ. Nhưng vài tiếng rắc rắc vang lên, vòng bảo hộ lập tức bị rạn nứt. Lâm Vân âm thầm cả kinh. Hắn không ngờ sương mù lại lợi hại như vậy. Rõ ràng còn lợi hại hơn Thiên Diễm hắn gặp năm đó gấp mấy lần.

Sương mù lợi hại như vậy, ba người Khổng Linh làm sao chịu được? Lâm Vân lập tức hiểu ra. Đó là do ba người Khổng Linh còn chưa bước vào Hàn Vụ, vẫn còn đang ở biên giới. Mà Khổng Linh cũng có một pháp bảo cực phẩm là Thiên Môn Thuẫn có thể ngăn cản sương mù. Đây là pháp bảo mà Lâm Vân bỏ vào trong giới chỉ khi tặng cho cậu ta.

Thiên Môn Thuẫn kia có thể ngăn cản sương mù ở biên giới, nhưng rõ ràng không kiên trì được lâu. Cả cái thuẫn đều có vết rạn, Lâm Vân lập tức đi lên rồi mang ba người ra ngoài.

- Sư phụ…

Khổng Linh hổ thẹn kêu lên một tiếng. Trong lòng cậu ta suy nghĩ, mình chết thì không sao, nhưng thiếu chút nữa gây hại cho hai vị sư thúc.

- Đại ca, Tam đệ, nơi này là tuyệt cảnh, không phải là nơi bình thường. Cho nên đừng tùy tiện đi vào như vậy.

Lâm Vân muốn nhắc nhở thêm vài câu, nhưng mấy người Từ Vinh dù sao cũng đã thoát hiểm, thì đành thôi.

Lam Cực lên tiếng:

- Nhị ca, chuyện này đều là do lỗi của đệ. Đệ nhớ năm đó Nhị ca mới có Kết Đan đã có thể ở trong tuyệt cảnh Thiên Diễm năm năm. Mà Khổng Linh đã là Hóa Thần rồi, cho nên tưởng rằng đi tới đây tìm ít thứ thì không có gì khó khăn. Chính là không ngờ nó lại lợi hại như vậy.

Niệm Tiêu ở bên cạnh nghe thấy vậy âm thầm líu lưỡi, cũng âm thầm lắc đầu. Các ngươi sao có thể so với tên Lâm Vân biến thái này chứ.

Lâm Vân biết mình vì sao sống sót được ở trong đó vài năm, nhưng bây giờ không phải là lúc giải thích, liền nói:

- Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Để tôi vào đó xem có Cửu Diệp Liên Ngẫu không, rồi sẽ trở lại.

Mấy người gật đầu đồng ý. Năm đó Lâm Vân đã có thể đối phó với tuyệt cảnh Thiên Diễm. Hiện tại tu vị của hắn đã hơn trước rất nhiều, thì càng an toàn.

Lâm Vân lấy ra ba viên đan dược đưa cho ba người. Sau đó lập tức đi vào Hàn Vụ. Hắn cảm thấy hắn sẽ kiếm được gì đó trong đám sương mù kia.

Ba người Từ Vinh uống xong đan dược mới cảm thấy thoải mái hơn. Ba người thấy Lâm Vân có vẻ vội vàng đi vào tuyệt cảnh, lại nhìn Niệm Tiêu đứng ở bên, giống như hiểu ra cái gì đó. Khổng Linh nói:

- Hai vị sư thúc, nếu không chúng ta trở về trước đợi sư phụ.

Từ Vinh và Lam Cực nhìn Niệm Tiêu, cũng gật đầu đồng ý. Ba người cáo từ Niệm Tiêu rồi trở về.

Niệm Tiêu đang muốn giải thích, thì lại không biết nói gì. Người ta chỉ nói trở về, cũng không có nói tại sao trở về. Vậy thì mình cần giải thích cái gì?

## 631. Chương 535: Anh Sẽ Vì Các Em Mà Vẽ Lông Mày (chương Cuối)

Lâm Vân lần nữa tiến vào trong Hàn Vụ, Tinh Mang của hắn vẫn không chịu được sương mù trong này. Lâm Vân chỉ biết không ngừng tạo ra Tinh Mang.

Lâm Vân có thể khẳng định, nếu năm đó hắn tới không phải là tuyệt cảnh Thiên Diễm, mà là tuyệt cảnh Hàn Vụ, thì hắn đã sớm mất mạng rồi. Sương mù ở đây lợi hại hơn Thiên Diễm năm đó nhiều lắm.

Huyền Ngưng Hàn Thủy cũng rất lạnh, nhưng đối mặt với sương mù thì có thể coi như nước sôi.

Nhưng dù vậy sương mù này cũng không gây thưởng tổn gì lớn cho Lâm Vân. Dù sao hiện tại hắn đã vượt qua Ngũ Tinh rồi, lại từng uống ba viên Tạo Hóa Đan. Thậm chí còn có Tinh Mang và Tinh Diễm hộ thân.

Mặc kệ sương mù ở đây phá vỡ Tinh Mang bảo hộ của Lâm Vân, còn khiến một tầng Tinh Diễm bị đóng băng lại. Nhưng vẫn không thể bằng tốc độ tạo vòng bảo hộ của Lâm Vân.

Cho nên Lâm Vân không để ý tới sương mù nữa. Hắn đang tính cách làm sao thu phục đám sương mù này.

Lâm Vân lấy Tinh Thần Châu ra. Đồng thời vung tay tạo mấy pháp quyết phóng ra ngoài. Thu thập Hàn Vụ này không khó khăn như thu thập Thiên Diễm năm đó.

Tinh Thần Châu giống như một cái máy hút bụi vậy, sương mù không ngừng bị hút vào trong đó. Lâm Vân rõ ràng cảm thấy Tinh Thần Châu có sự biến hóa. Trong lòng hắn âm thầm mừng rỡ. Nếu tìm được Âm đỉnh và ba viên ngọc Nguyên Tố còn lại, có lẽ hắn sẽ hình thành được thế giới hỗn độn, thậm chí còn là hoàn mỹ.

Vô số sương mù bị Lâm Vân hút vào Tinh Thần Châu. Tinh Mang bảo hộ không ngừng bị đông cứng rồi nứt ra, rồi lại có cái mới xuất hiện. Tuy nhiên khác với năm đó hấp thu Thiên Diễm, Lâm Vân vừa dùng Tinh Thần Châu hút sương mù, vừa luyện hóa luôn. Đây là sự chênh lệch về tu vị.

Nếu đổi thành một tu sĩ Đại Thừa khác, thì không thể luyện hóa Hàn Vụ đơn giản như vậy. Bởi vì thần thức của Lâm Vân rất mạnh, có thể nói là có một không hai trong Tu Chân Giới.

Hàn Vụ dần được luyện hóa, cho nên Lâm Vân không cần phải tạo ra Tinh Mang bảo hộ nữa. Thân thể của hắn cũng có thể chống cự được cái giá lạnh này.

Ba ngày sau, toàn bộ sương mù ở khe suối Hàn Vụ đều bị Lâm Vân hấp thu không còn. Bốn phía là các khoáng thạch sáng long lanh. Tuy nhiên những khoáng thạch đó không có tác dụng gì với Lâm Vân. Thứ mà hắn cần tìm là Cửu Diệp Liên Ngẫu.

Không để cho Lâm Vân thất vọng, hắn rất nhanh tìm thấy Cửu Diệp Liên Ngẫu. Không chỉ có một cây, mà có cả hồ. Trong hồ mọc rậm rạp toàn là Cửu Diệp Liên Ngẫu.

Lâm Vân không ngờ Cửu Diệp Liên Ngẫu quý như trân bảo, lại được hắn tìm thấy nhiều như vậy. Hắn đương nhiên sẽ không đi móc từng cây một, như vậy quá lãng phí thời gian. Hắn liền không chút do dự thu cả hồ nước vào trong Tinh Thần Châu.

Hắn sợ nếu thu vào trong Sơn Hà Đồ, không có sương mù thì củ sen sẽ không thể sinh sống. Nên mới thu vào Tinh Thần Châu.

Ở trong tuyệt cảnh Hàn Vụ, ngoại trừ Cửu Diệp Liên Ngẫu ra, không có thứ gì khác. Lâm Vân phỏng chừng hắn vào đây đã được ba bốn ngày. Chắc ba người Từ Vinh chờ hắn đã nóng ruột. Cho nên Lâm Vân không chút do dự rời khỏi tuyệt cảnh Hàn Vụ, nơi hiện giờ không thể coi là tuyệt cảnh nữa.

Nhìn Niệm Tiêu đang chờ ở bên ngoài, Lâm Vân nghĩ bụng, ba người Từ Vinh đi đâu rồi nhỉ.

Nhìn thấy vẻ thắc mắc của Lâm Vân, Niệm Tiêu chủ động nói:

- Ba người đó đã về trước rồi.

Lâm Vân vừa nghe thì biết ba người Từ Vinh hiểu nhầm quan hệ giữa mình và Niệm Tiêu, liền sờ sờ cái mũi, nói:

- Chúng ta đi thôi.

Đảo mắt hai người đã tới gần Tiên Cảnh Côn Luân. Lâm Vân bay xuống, lấy ra hai cây Cửu Diệp Liên Ngẫu đưa cho Niệm Tiêu:

- Cảm ơn cô đã vất vả đưa tôi tới khe núi Hàn Vụ.

- A, Cửu Diệp Liên Ngẫu?

Niệm Tiêu nhận lấy hai củ sen Lâm Vân đưa, liền sững sờ. Một thứ vô giá như vậy, cô ta muốn cự tuyệt, nhưng lại không nỡ.

Đang lúc Niệm Tiêu do dự bất định, thì khuôn mặt của Lâm Vân bỗng trở nên trắng bệch. Thậm chí cô ta còn cảm thấy bàn tay của Lâm Vân có chút run rẩy.

Hồi lâu, Lâm Vân mới thở dài một tiếng. Nhưng ánh mắt vẫn ảm đạm. Hắn nở nụ cười miễn cưỡng, nói với Niệm Tiêu:

- Tạm biệt cô, nếu có duyên thì gặp lại.

Nói xong, thân hình của Lâm Vân lóe lên, lập tức biến mất tại chỗ.

Niệm Tiêu cầm hai cây Cửu Diệp Liên Ngẫu vô giá, không biết suy cái gì. Thậm chí khi Lâm Vân rời đi, ngay cả một câu chào từ biệt cô ta cũng không nói. Cô ta chỉ sững sờ nhìn chỗ Lâm Vân biến mất.

Hồi lâu, cô ta mới khẽ thở dài một tiếng, thu Cửu Diệp Liên Ngẫu vào. Đột nhiên cô ta cảm thấy có chút cô đơn.

- Chị Niệm Tiêu?

Một thanh âm vang lên, khiến Niệm Tiêu giật nảy mình. Vừa nãy do cô ta xuất thần, rõ ràng không cảm thấy có người bên cạnh. Trong lòng cũng âm thầm kinh hãi.

Tuy nhiên, vừa nhìn hướng phát ra âm thanh, liền nhận ra đó là Mông Văn của Vân Môn. Chắc cô ta đang đi ra ngoài lịch lãm. Hơn nữa bên cạnh cô ta còn có một vị nam tử trẻ tuổi mặc áo trắng, phong độ tuấn tú.

Sắc mặt của Niệm Tiêu hơi đổi. Cô rốt cuộc hiểu ra vì sao Lâm Vân lại như vậy. Thì ra Mông Văn cũng là nữ nhân khiến hắn không thể quên.

- Chị Niệm Tiêu, chị không sao chứ?

Mông Văn hỏi.

Niệm Tiêu chỉ cười nói:

- Chị không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Chị phải quay về đây, tạm biệt em.

Niệm Tiêu không nhìn lại Mông Văn, mà bay rất nhanh về Tiên Cảnh Côn Luân. Đảo mắt đã không thấy bóng dáng.

- Chị Niệm Tiêu bị sao vậy nhỉ?

Mông Văn kinh ngạc nhìn bóng lưng của Niệm Tiêu.

- Không phải cô nói quay trở về gặp Lâm đại ca sao?

Nam tử mặc áo trắng lên tiếng hỏi.

Mông Văn thở dài một tiếng:

- Tôi rất muốn gặp lại anh ấy, chỉ là, chỉ là, tôi…

…

Lâm Vân bay thẳng về Vân Môn. Hắn vốn cho rằng có thể quên được Mông Văn, nhưng khi hắn nhìn thấy nàng ấy đi cùng với một người nam tử khác, hắn vẫn không bình tĩnh lại được. Đây là do lòng tham muốn giữ lấy của hắn quá mạnh mẽ sao?

Bỗng có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay của Lâm Vân. Lâm Vân nhìn Vũ Tích, Thanh Thanh, Tĩnh Như và Nhược Sương đầy vẻ lo lắng đứng bên cạnh, lông mày của hắn liền dãn ra.

- Chúng ta đi thôi.

Lâm Vân ôm Thanh Thanh và Vũ Tích vào trong ngực.

Ngay ngày hôm đó, Lâm Vân dẫn theo tất cả người thân yêu của hắn, kể cả một số đệ tử nguyện ý rời đi Vân Môn Bắc Lĩnh, ly khai Khôn Truân Giới.

Trương Chí Hòa dẫn theo một đám đệ tử của Vân Môn đứng ở bên ngoài Bắc Lĩnh, tiễn đưa mọi người.

Ở cửa ra vào của Vân Môn Bắc Lĩnh có một ngọn núi cực lớn. Nếu có người quen ở đây, lập tức biết đây chính ngọn núi Lang Sơn của Lang Sơn Tông. Hiện tại ngọn núi đó đã bị Lâm Vân di dời tới đây.

Trên ngọn núi có khắc hai chữ do Lâm Vân lưu lại: Vân Môn.

- Chưởng môn liệu có quay trở về đây không?

Vương Tuyết Sinh hỏi.

- Chắc chắn…

Trương Chí Hòa kiên định trả lời.

….

- Lão Yêu, sao ông cũng tới?

Lúc Lâm Vân trở lại Yên Kinh, rõ ràng trông thấy Lục Dược đang chờ hắn, liền kinh hỉ hỏi.

- Hắc hắc, tôi không muốn làm Thần Tài nữa, mà muốn đi cùng cậu. Như thế nào, không chào đón tôi à, Lâm lão đệ?

Lão Yêu cười ha hả.

- Đương nhiên là hoan nghênh rồi. Chỗ ở mới của tôi rất rộng, càng nhiều người càng náo nhiệt. Mỹ Na, Diệp Điềm, hai em không đi cùng à?

Lâm Vân nhìn Mỹ Na và Diệp Điềm đứng bên cạnh.

Diệp Điềm lắc đầu, khẽ cười:

- Em đã quen sống ở đây rồi. Mỹ Na cũng nói không muốn rời đi. Không ngờ có nhiều người đi theo anh như vậy, cả Lâm gia gia, Từ gia gia, Lục gia gia nữa.

Mỹ Na lại nói:

- Lâm đại ca, anh mua sắm nhiều thứ như vậy, anh thực sự muốn tới mặt trăng cử hành hôn lễ sao?

Lâm Vân lắc đầu nói:

- Là ở Nguyệt Tinh, chứ không phải mặt trăng.

Mỹ Na có chút mơ hồ:

- Hai nơi này có gì khác nhau?

Lâm Vân không trả lời mà đưa một tấm thẻ ngân hàng cho Diệp Điềm:

- Diệp Điềm, em giúp anh chia số tiền trong này cho người nhà của các đội viên Long Ảnh. Sau này nếu bọn họ có gặp phiền toái gì, thì em chiếu cố họ một chút. Cảm ơn em.

….

Ba ngày sau, Lâm Vân dùng Tinh Hà Trùy dẫn theo mọi người đi vào vũ trụ mênh mông.

- Đẹp quá…

Cam Dao nhìn những ngôi sao bên ngoài cửa kính, không khỏi cảm thán.

- Em không tin nơi chúng ta sắp tới còn đẹp hơn.

Lâm Hình liếc nhìn Lâm Vân một cái.

- Vân ca, không phải anh nói còn muốn tới di tích thời Thượng Cổ ở Úy Tinh một chuyến sao?

Thanh Thanh hỏi.

Lâm Vân nhìn những người xung quanh, mỉm cười nói:

- Anh chỉ cần mọi người bên cạnh là đủ rồi. Những việc khác chỉ là thứ yếu.

Tinh Hà Trùy dưới sự điều khiển của Lâm Vân bay xuyên qua vũ tru mênh mông. Chỉ mất chưa tới hai ngày là tới Nguyệt Tinh.

Khi Lâm Vân điều khiển Tinh Hà Trùy bay xuyên qua trận pháp ẩn dấu và trận pháp hộ tinh, đáp xuống Nguyệt Tinh, mọi người đều đờ ra kinh hãi với cảnh đẹp trước mắt.

Núi cao, mây trắng, thảo nguyên xanh tốt và những hồ nước êm đềm. Động vật nhàn nhã gặm cỏ, chim chóc bay lượn khắp nơi. Linh thảo đâu đâu cũng thấy. Linh khí thì nồng đậm khiến các tu sĩ nhịn không được muốn kêu lên một tiếng.

“Thế ngoại đào nguyên”

Đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu mọi người.

Ngoại trừ mấy cô gái kích động vây quanh Lâm Vân, còn lại thì đều tản ra khắp nơi, tận hưởng cảnh đẹp.

- Lão công, đây chính là Nguyệt Tinh mà chúng ta sẽ sinh sống sao?

Vũ Tích kích động nắm chặt lấy tay của Lâm Vân. Đây chính là nơi sinh sống lý tưởng nhất mà nàng từng mong muốn.

Lâm Vân mỉm cười nói:

- Để anh dẫn mọi người tới một nơi.

Lâm Vân dẫn theo mọi người tới trước một cánh cửa cung điện thật lớn.

- Cung Quảng Hàn?

- Anh ấy đúng là nói thật. Anh ấy thực sự dẫn chúng ta tới cung Quản Hàn.

Thanh Thanh không còn rụt rè nữa, liền nhào vào lòng của Lâm Vân.

Lâm Vân lấy ra một thanh trúc xinh đẹp, nói:

- Vũ Tích, Thanh Thanh, Tĩnh Như, Nhược Sương, một tháng sau anh sẽ cử hành hôn lễ của chúng ở đây. Anh sẽ luyện chế thanh trúc này thành cây bút hoàn mỹ nhất, rồi vẽ lông mày giúp các em.

- A…

Bốn cô gái kinh hỉ nhìn Lâm Vân và cung Quản Hàn xinh đẹp trước mắt, cõi lòng đầy chờ mong.

- Anh rể, còn có em…

Vũ Đình lập tức đi tới, kéo tay Lâm Vân. Nàng rất bất mãn với việc Lâm Vân quên mình.

Xung Hi cũng quệt mồm đi tới trước mặt Lâm Vân:

- Lẽ nào anh không quan tâm tới em?

Cam Dao thì không lên tiếng, mà mím môi, kiên định đi tới bên cạnh Lâm Vân.

- À…

Khuôn mặt của Lâm Vân lộ vẻ xấu hổ và mừng rỡ. Cây trúc rơi xuống mặt đất từ khi nào không biết.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cong-tu-dien-khung*