Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

Table of Contents

# Nương Tử, Xin Nhẹ Chút

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Nàng không dám nói mình là một người tốt. . . . . Tham tiền háo sắc, thiện đố mang thù, bá đạo lưu manh. Nhưng làm gì lão Thiên lại cho một người vô lương tâm như nàng nhặt được một mỹ nam ngu ngốc. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nuong-tu-xin-nhe-chut*

## 1. Chương 1 : Thiếu Niên? Hái Hoa?

Đầu tháng sáu, khi những giọt mưa tí tách qua đi, cũngđã là giữa hè.

Giờ Dần vừa qua,sắc trời pha sáng. Nhật nguyệt bắt đầu luân chuyển, không khí đầy sương mù.Trong rừng cây Tử Dương ở ngoại thành, thường truyền đến âm thanh quỷ quái

"ríu rít ngâm nga

". Âm điệu không giống nhạc cũng không giống bàihát, nhưng làm ấy đứa nhỏ rất thích thú, chờ mong. Cái chính là, âm điệunày vang lên trong khu rừng không một bóng người, thật là có vẻ vô cùng quỷ dị.

Mà phát ra giaiđiệu quỷ dị này không phải ai khác, chính là thiếu niên tay đang gõ đầu gối,chân bắt chéo đang nằm trên cây lúc này.

Người này một thânbạch y, vạt áo buông xuống dưới phất phơ trong gió, như một loại quỷ mị.

Nếu như lúc này màcó người đi qua dừng chân đứng lại, nhất định sẽ bị dọa đến tè cả ra quần. Nghĩrằng mình nửa đêm gặp ma.

Thiếu niên ngừngngâm nga. Dưới ánh trăng, đôi mắt phản phất chút cô đơn và bất đắc dĩ. Đôi môikhẽ chạm vào nhau phát ra hai chữ rõ ràng.

"Nam nhân.

"

Vừa dứt lời, thiếuniên rủ hai mắt xuống, đem tia bất đắc dĩ kia thu hồi vào đáy mắt, khẽ thở dàinói:

"Ta khi nào mới có thể có một nam nhân đây..........

" Vừa nói, vừa nâng bàn tay như ngọc non mịn lên. Ngón tay nhẹ nhàngchạm vào mũi mình, mày không tự giác mà nhăn lại tựa như bức tranh thanh nhã.

Thiếu niên nhíutít hàng lông mày, bỗng nhiên sửng sốt. Đôi mắt lập tức hiện lên một tia giảohoạt,

"Không bằng hái hoa mang về nhà đi.

"

Hái một nam nhânxinh đẹp, dịu dàng. Sau đó gạo nấu thành cơm, khiến hắn phải ngoan ngoãn đemmình về nhà chăm sóc.

Chủ ý đã định,thiếu niên đảo qua hàng mi u buồn, nhẹ nhàng bám thân cây tự nhiên xoay người.Bạch y như tuyết phần phật bay lên, điểm nhẹ mũi chân tiếp đất vững vàng.

Để ý thấy góc áocó chút lộn xộn, vừa thuận tay vén một vài sợi tóc trước trán. Khóe miệng mangtheo tia cười yếu ớt đi về phía kinh thành.

Tuy là một kinhthành phồn hoa không gì có thể sánh bằng, nhưng ở đây lúc sáng sớm cũng rất imắng.

Phố xá vốn náonhiệt chen chúc, lúc này lại hiện ra rộng rãi, bao la. Ven đường ngẫu nhiên cóvài tửu lâu cửa chính đã rộng mở. Bên trong tiểu nhị đang vội vàng quét dọnchuẩn bị đón khách, vừa ngáp một cái vừa ngẩng đầu nhìn ra xa. Chỉ thấy mộtthiếu niên đang đi trên đường.

Lộc cộc lộc cộc.

Tiếng xe ngựa từxa truyền đến, thiếu niên bước lui về ven đường, nhìn thấy một cổ xe ngựa uynghiêm tráng lệ vừa đi qua trước mặt. Màn xe theo chuyển động của xe ngựa màkhẽ lay động, tạo ra khe hở đủ nhìn thấy người bên trong. Dung mạo, vừa vặn bịthiếu niên nhìn thấy.

"Huynh đệ cóbiết đó là công tử nhà ai không? Sớm như vậy đã vội vàng ra khỏicửa?

" Thiếu niên nhìn về phía tiểu nhị đang cầm chổi quét dọn, nhẹgiọng hỏi.

Tiểu nhị ngẩng đầunhìn về phía thiếu niên, thấy khuôn mặt dịu dàng, thanh tú của hắn không khỏingẩn người, trong phút chốc phục hồi tinh thần mới ngây ngốcđáp:

"Mặc dù không biết công tử kia là ai, nhưng lúc này lại xuất mônđường hoàng như vậy, tám phần chính là quan lại tiến cung thượng triều.

"

"Đatạ.

" Thiếu niên ngắn gọn cảm tạ, liền cúi đầu nhìn vết mờ nhạt củabánh xe in trên mặt đất mà đi theo.

Một hồi sau, thiếuniên theo vết bánh xe đi đến trước một tòa phủ đệ uy nghiêm. Hai tượng thạch sưuy vũ đang gầm thét được đặt ở hai bên cổng chính, bốn năm quan binh mặc kimquang y phục lấp lánh, cầm trong tay trường mâu đứng ở trước cửa, rất uy phong.

Thiếu niên trốn ởgóc khuất nghiêng đầu nhìn lại, biển trên cửa đề ba chữ rồng bay phượngmúa

"Tương Vương phủ.

"

Thật là uy hiếplòng người mà, nhìn vào mấy chữ kia lại có thể làm cho người ta cảm thấy áplực.

Ban đêm, bên trongmột khách điếm nào đó.

Thiếu niên cởi bỏbạch y thay bằng một thân y phục dạ hành, đem sách đã mua chỗ thương nhân lúcchiều bỏ vào trong bọc quần áo, sau đó buộc chặt bên người.

Trang bị đầy đủ,thiếu niên cầm miếng vải đen, khóe môi nhếch lên nụ cười giống hồly:

"Tiểu mỹ nhân, ta đến đây.

" Dứt lời, cầm miếng vải đenche mặt lại, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Mỹ nhân trongmiệng thiếu niên không ai khác chính là vị quan gia công tử ban sáng, tuy mớinhìn lướt qua nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ, gặp qua khôngbiết bao nhiêu loại người, kinh nghiệm nói cho hắn biết, người này tuyệt đối làcực phẩm. Tuy rằng bề ngoài giống như một Vương gia, song hắn cũng không quảnnhiều việc như vậy.

Dù sao hắn cũng làngười trong giang hồ, từ trước đến nay đối với triều đình không có quan hệ gì.

Trong lúc suynghĩ, thiếu niên đã phi thân lên nóc nhà, hơi cúi người nằm sấp xuống. Nhấc lênmột viên ngói, ngọn đèn mờ nhạt bao trùm khắp phòng. Thấy vậy, thiếu niên khôngkhỏi chửi thầm ở trong lòng, mình đã cố ý đến muộn như vậy, tại sao phu quântương lai còn chưa có đi ngủ chứ!

Thiếu niên ép sátvào, nhìn nội thất trong phòng, lại phát hiện trong phòng hình như còn có ngườikhác, nhưng người nọ ngồi ở xa nên nhìn không thấy toàn thân, chỉ có thể thấymột thân cẩm y.

"Tam ca củangươi? Ha ha, phỏng chừng hiện tại thân thủ đã có chỗ kỳ lạ, không ai có thểcứu.

"

Khóe miệng củathiếu niên giương lên, giọng nói của phu quân không ngờ lại vô cùng dễ nghe nhưvậy, chỉ tiếc là không nghe rõ hắn nói gì.

"Trong lyrượu kia, chẳng lẽ Đại ca đã hạ độc?

"

"Không sai,thứ độc không ai giải được, hơn nữa cho dù hắn không chết cũng sẽ biến thànhmột kẻ ngu si

"

"Tam ca thậtđáng thương

"

"Muốn tráchthì trách hắn cây to đón gió lớn\*, sau này trên đời không còn vị Vương gia đángsợ này nữa

"

(\*câyto đón gió lớn: Một người càng nổi tiếng, thì càng gặp nhiều

"rắcrối

")

Lỗ tai thiếu niênkhẽ động, vừa nghe được một chữ

"độc

" Kia, dựa vào thân phận của hắn,đối với chữ độc này thật là nhạy cảm. Không khỏi nghiêng tai đến gần hơn, muốnnghe rõ hơn một chút, cũng không đoán được khi xoay người lại làm vỡ vài viênngói.

"Làai?!

" Một tiếng gầm vang lên làm thiếu niên sợ hãi, theo lỗ hổng ởnóc nhà nhìn xuống phía dưới, phu quân tương lai đã muốn cầm kiếm nhảylên.

Thiếu niên kêu tokhông tốt, sao lại bị phát hiện? Trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách,thân như quỷ mị đứng ở trên nóc nhà bay đi.

Hắn ra sức chạy,cảm giác hộ vệ đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều, quay đầu nhìn lại mộtđám hộ vệ đều giơ cao cây đuốc tay cầm bội kiếm đuổi theo sau hắn.

"Đứnglại!

"

"Đứng lại

"

Ta khinh! Thiếuniên cười khinh bỉ, “Các ngươi nói ta đứng lại thì phải đứng lại sao, trừphi ta ngu ngốc!”

Khinh thân mộtcái, bay lên phía trên mái hiên mà chạy, thiếu niên thầm than may mà khinh côngcủa mình không kém, bằng không đã hái hoa bất thành mà còn bị bắt, có thể mấtnhiều hơn được.

Một thân ảnh màulam như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt ngăn cản đường đi của mình, thiếu niênnghiêng đầu né tránh, mũi kiếm kia suýt nữa đã đánh trúng người nha. Thiếu niênsửng sốt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình bị trúng mũi kiếm kia, máu tươivăng khắp nơi, cảnh tượng thật là ghê người.

Nuốt nuốt nướcmiếng, tỉnh táo lại mới phát hiện động thủ với mình không phải ai khác, chínhlà phu quân tương lai nha.

“Mỹ nhân có chuyệngì sao?”

Thiếu niên vừa mớimở miệng đối phương liền vung kiếm đâm tới, bối rối hết sức, hắn vội vàng rútđoản kiếm ra để ngăn cản công kích.

Đối phương rachiêu âm ngoan, hắn ứng phó không bằng. Chỉ là hái hoa thôi, không cần ngoanđộc như vậy không?! Huống chi hắn còn chưa hái hoa được, tức giận cái gì mà tứcgiận!

“Ngươi là vây cánhcủa Tam Hoàng tử?! Hừ! Dám đột nhập vào phủ Thái tử thật sự là to gan lớn mật,cho ngươi có đến mà không có về!” Nghe ngữ điệu âm ngoan của người mặc lamy, suy nghĩ của thiếu niên hoàn toàn thay đổi.

“Hiểu lầm rồi! Cáigì mà Tam Hoàng tử, Thái tử, cùng ta không quan hệ mà!” Đường Thải Nhi mộtbên ngăn cản công kích, một bên mở miệng kêu oan.

Người mặc lam ytrong khi đang nói chuyện thì trường kiếm đã hung hăng đâm một nhát, thiếu niênvội vàng lùi về phía sau, suýt bị đâm chảy máu, người không bị thương nhưng yphục thì gặp xui xẻo, cứ như vậy bị đối phương mở ra, cổ áo bị rớt đến bả vai,lộ ra xương quai xanh .

Người mặc lam yhơi sửng sốt, nhướng mày,

"Nữ nhân?

"

"Ngươi ngươingươi ngươi...

"

“Không ngờ lạiphái nữ nhân tới đây, rốt cuộc ngươi là người phương nào?!”

"Ngươi là đồvô lại, ta cho ngươi nếm mùi chọc ta thì hậu quả sẽ như thếnào!

" Thiếu niên...À không, phải nói là nữ tử vừa mới nói xong, liềnvung tay, độc dược vô hình bay thẳng đến mặt đối phương. Trong nháy mắt, nam tửkia liền mất đi khí lực ngã nhào xuống.

Nữ tử thương tiếclắc đầu, lặng lẽ thì thầm

"Khi dễ Đường Thải Nhi, đúng là muốnchết

" Làm mặt quỷ với người nào đó đang ngã thê thảm trên mặt đất,lần thứ hai chạy đi.

"Thái tử gia,người không sao chứ? Thái tử gia!

" Một đám hộ vệ vây quanh hắn, kiểmtra thương thế cho hắn.

Thái tử Lăng ThiênMịch phẫn hận hô to: “Mau đuổi theo cho ta!! Đừng để chạy thoát! Các ngươi làmột lũ ngu ngốc, đến đỡ ta dậy!”

Đường Thải Nhi mộtđường khinh công, bảy phương tám hướng trốn vào một gian miếu đổ nát, đóng cửachính lại, xuyên qua khe hở nhìn bên ngoài thấy rừng cây yên tĩnh không mộtbóng người, mới yên tâm thở ra một hơi.

Đúng lúc ấy thìmột tiếng sấm vang lên, khiến nàng đang ổn định lại một lần nữa tim đập dồn dậpsợ tới mức kích động đứng lên. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi lốp bốp,Đường Thải Nhi mân mê cái miệng, nhìn cái miếu đổ nát tối đen như mực, cảm thấybi thương vô cùng.

"Xem ra đêmnay phải ngủ trong cái miếu đổ nát này rồi

" Thầm than một tiếng, từbên hông lấy ra tiểu hỏa, dựa vào ánh lửa nhìn thấy trong góc phòng có một đốngrơm lại an ủi nói

"Hoàn hảo không cần ngủ trên nền đất cứng ngắcrồi

"

Nàng nhặt toàn bộcành cây bên trong miếu gom thành một đống bắt đầu nhóm lửa, dựa người vào đốngrơm, duỗi thắt lưng mệt mỏi. Vừa rồi dùng khinh công nhiều quá khiến cho bâygiờ có chút kiệt sức.

Sờ sờ bả vai bị lộra của mình, sắc mặt Đường Thải Nhi trầm xuống, vũ nhục, vũ nhục lõa thể mà!

Ngồi trên chiếutrong lòng thầm chửi rủa. Toàn thân run rẩy vì trên người chỉ mặc mỗi bạch sam,mở bọc quần áo, từ bên trong lấy ra y phục của nam tử, lập tức đứng dậy bắt đầucởi bỏ y phục dạ hành.

Chuyện xưa kểrằng, nguyên nhân mà một cô nương ở một nhà nào đó muốn hái hoa trộm phu quânlà gì?

Nhớ mang máng,thời điểm cách đây hai năm về trước nàng đã chết đi sống lại. Khi đó nàng đangnằm trên giường lớn được chạm trỗ hoa văn, thì bị một lực mạnh mẽ xách lên, thôbạo ném ra ngoài cửa sổ. Tỉnh táo lại, nhìn thấy cha mẹ đang túm eo, trừng mắtvới nàng, tuyên bố muốn đuổi nàng ra khỏi nhà, không tìm về được một lang quânnhư ý để có người nối dõi sẽ không cho về nhà. Cha mẹ làm ra chuyện biến thái,nhẫn tâm như thế trên thế gian này chỉ có rất ít, hai người bọn họ một là

"Thần y

" Một là

"Độc thánh

" Thế nhưng một chút khí phách vĩnhân cũng không có.

Đường Thải Nhingược lại không ngại ra ngoài phiêu bạt giang hồ đâu, dù sao cũng đã sống trongVong Xuyên cốc mười sáu năm, cuộc sống chốn giang hồ bên ngoài sớm đã trở thànhchuyện mà nàng muốn làm. Nhưng vẫn đề ở chỗ, làm như thế nào đây.

Mà cũng phảinhường nàng tỉnh ngủ rồi cùng giải quyết vấn đề chứ, nguyệt hắc phong cao\*\*.Nàng là một nữ tử nhu nhược gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao đây.

(\*\*\*Nguyệthắc phong cao [月黑风高]: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. ]. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổitối))

“Yên tâm cha tincon, người giang hồ nếu gặp phải con thì họ mới là người gặp nguy hiểm.”

Kết quả là, dướicon mắt tín nhiệm của cha, Đường Thải Nhi rưng rưng nước mắt, mang theo đènlồng bước chân vào giang hồ.

Thời gian quanhanh, hai năm nay nàng đã đi gần hết Dạ Chiêu quốc này, cũng đã lăn lộn khálâu trên giang hồ. Còn có danh xưng

"Độc y

", thật sự thích tai.

Danh xưng

"Độc y

" Này làm sao mà có?

Chính Đường ThảiNhi cũng không rõ.

Lúc ấy trong chốngiang hồ lưu truyền ba phiên bản như vầy:

Phiên bản chínhthức:

Gần hai năm trướctrong chốn giang hồ xuất hiện một nhân vật thần bí, người này am hiểu các loạikì độc, ám khí, võ công cũng sâu không lường được. Thường giết người vô hình,trong vòng bảy chiêu đã lấy được thủ cấp người khác.

Nếu nói, người nàycực kỳ độc ác thì không đúng, bởi vì hắn cũng là một cao thủ chữa bệnh, cảnhgiới y thuật gần như đạt đến khải tử hồi sinh, diệu thủ hồi xuân. Là tà hay làchính, không thể kết luận.

Vô số người treothưởng một vạn lượng vàng nếu tìm ra hắn: Có người còn mời hắn ám sát, có ngườinhờ hắn cứu giúp, có người muốn bái hắn làm sư phụ, lại có người chỉ vì muốnnhìn bộ dạng của hắn. Ồn ào cũng gần hai năm, nhưng người trong giang hồ cũngchỉ biết được hắn tên là Đường Cảnh, danh xưng

"Độc y.

"

Phiên bản mônphái (do một tiểu đệ tử của một tiểu môn phái nào đó nói):

Độc y Đường Cảnh?Ta biết, tiểu tử này thực là rất kiêu ngạo! Hỉ nộ vô thường, hành tẩu bất đinh,thị huyết ngoan độc, tham tài háo sắc! Hơn nữa….Hơn nữa hắn còn là Long DươngPhích\*\*\*\*.

(\*\*\*\*LongDương Phích: chính là Long Dương Quân, xưa truyền ông được Ngụy Vương rất mựcsủng ái, cứ mỗi lần nhìn thấy ông cười là Ngụy Vương thần hồn điên đảo, bởi vậycứ mỗi là nói đến Long Dương Phích thì người ta có ý ám chỉ đồng tính luyến ái,yêu trai gái gì cũng được)

Đại sư huynh củata lớn lên không tệ, năm ngoái bị trúng kì độc suýt nữa bỏ mạng, nhưng khôngngờ Đường Cảnh kia tự mình đến cửa, giúp Đại sư huynh của ta giải độc, ngày ấyhắn nhốt mình và Đại sư huynh của ta vào chung một phòng, không cho phép bất kỳkẻ nào bước vào. Sau khi giải độc liền phóng khoáng, tự nhiên để lại Đại sưhuynh đang đỏ mặt. Về sau bất luận chúng ta hỏi như thế nào, Đại sư huynh mộtchữ cũng không đề cập đến, vả lại sau đó luôn thơ thẩn ngắm trăng một mình.Muốn ta nói…Chính xác là Đường Cảnh kia đã làm ra chuyện gì! Này….Đừng có đi!Ta còn chưa nói xong mà! Cái kia…Đường Cảnh chính là một đại sắc lang á!

Phiên bản dângian (truyền ra từ bên trong sương phòng nào đó của một kỹviện nào đó):

Sao! Ngươi nóiĐường công tử sao? Ta chính là thật sự ngưỡng mộ nha ~ Đường công tử phong độthanh cao, dịu dàng như ngọc, võ công cao cường, miệng lưỡi trơn tru…Ai da,nhìn một cái liền khiến ta…Thực mắc cỡ chết đi được. Đường công tử là ngườitốt, hắn không giống những công tử háo sắc kia, nông cạn, dung tục. Hắn nho nhãlễ độ, nói nói cười cười, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra khí phách nam nhi.Làm cho trái tim ta cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Nếu có thể gả chomột nam tử giống như Đường công tử, nữ nhân nhà đó thật là may mắn ~.

Tóm lại, các phiênbản không giống nhau, thật thật giả giả, không thể tranh luận.

Lại nói về ĐườngCảnh, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta: Đường Thải Nhi, lúc này đangcởi bỏ y phục dạ hành, thay bạch y trắng toát không nhiễm chút bụi bẩn nào.Đang buộc lại thắt lưng, thì bất thình lình một bàn tay vươn ra từ đống rơm,màu lam quỷ dị, nhanh như tia chớp nhẹ nhàng…Di chuyển….

Đường Thải Nhingẩn người, lập tức hét lên một tiếng thê thảm.

“A!!!” Đồngthời tiếng sấm chói tai vang lên.

“Cóma!” Đường Thải Nhi cực sốc lui về sau mấy bước, sắc mặt tái mét.

Nếu để cho ngườikhác biết

"Độc y

" Sợ ma, chắc sẽ cười đến rụng răng mất, a, nói ra sẽkhông ai tin đâu.

“Cứu…ta...”

## 2. Chương 2 : Thì Ra Mỹ Nam Là Ngốc Tử

Giọng nói khàn khàn vừa trầm thấp truyền đến từ đốngrơm, Đường Thải Nhi nuốt một ngụm nước bọt, trấn định đi đến.

Nhặt lên một thanhgỗ gảy đống rơm ra, trước mặt Đường Thải Nhi hé ra gương mặt tuyệt mỹ nhợtnhạt. Vừa nhìn đúng là mỹ nam, Đường Thải Nhi nàng liền lớn gan, ném thanh gỗngồi xuống.

Mỹ nam một thân áochoàng đen, tuy rằng sớm đã rách nát nhưng không che giấu được là quần áo caoquý. Tóc đen dài rối tung xõa trên người, còn bốc lên một mùi quái dị.

Đường Thải Nhinhìn khuôn mặt tinh tế của mỹ nam, thật sự là trơn nhẵn như nước, tuyệt sắckhuynh thành nha.

Vươn tay chọc chọctrên mặt mỹ nam.

“Non mịn giống nhưđậu hủ!”

Tốt, một khuôn mặtcực phẩm!

Vươn tay dò xéthơi thở, Đường Thải Nhi mừng thầm, Còn chưa có chết, oa ha ha!! Cảm tạ trờixanh cho ngươi gặp ta đi. Phàm là người còn hơi thở, Đường Thải Nhi nàng sẽ cóbiện pháp cứu sống hắn!

Nói không chừng,đợi mỹ nam tỉnh lại, có thể còn lấy thân báo đáp, coi như hoàn thành một nhiệmvụ của mình, lại có thể hưởng thụ mỹ nhân. Nếu không thành, trực tiếp kê đơn,như thế như vậy...... Thiện tai! Thiện tai!

Lau nước miếng,kéo mỹ nam ra đặt một bên, sau đó nhóm lửa, xua tan bóng đêm trong miếu.

Từ trong bọc lấyra túi ngân châm. Ngân châm to nhỏ được xếp theo thứ tự.

Ngoài miếu mưa tonhư trút nước, trong miếu đống lửa kêu lốp bốp. Đường Thải Nhi mang thần sắclạnh nhạt, lông mày giãn ra, làn da trắng như tuyết, đôi mắt đẹp như nước,không tuyệt sắc khuynh thành nhưng làm cho người ta cảm giác mộc mạc như gióxuân.

Đêm qua nhanh.

Ngoài cửa sổ mưadần dần tạnh, ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào qua khe hở trên nóc nhà,trong không khí ngập mùi bùn đất tươi mát và mùi thanh chát của cây.

Trong mộtđêm Đường Thải Nhi dùng ngân châm để bài trừ độc, lau mồ hôi chảy đầy trênchán, nàng thở phào một hơi.

Đứng dậy mởcửa miếu ra, không khí sáng sớm đặc biệt tươi mát hít vào trong khoang mũi, làmcho người ta vô cùng thư thái.

Quay đầunhìn quần áo tả tơi của mỹ nam, ánh mắt Đường Thải Nhi hiện tia bối rối và đaulòng, “Còn thiếu một vị thuốc cuối cùng......”

Đường Thải Nhinhìn quần áo trên người mỹ nam, nhíu mày, không còn cách nào đem áo choàngtrong bọc quần áo phủ lên, sau đó phủi bụi trên tay, một tay ôm lấy mỹ nam để ởtrên vai, chậm rãi rời khỏi ngôi miếu đổ nát, đứng ở trong rừng cây tự hỏi nênđi đâu.

Không thể quay vềkinh thành, người mặc lam y kia không chừng vẫn còn đang truy bắt mình. Vì thế,Đường Thải Nhi không chút đắn đo đi đi về hướng nam.

Vào thành, ánh mắthoảng sợ xung quanh liến tiếp phóng tới, bình tĩnh với nàng sớm đã thành thóiquen. Chuyện này cũng phải trách tiểu nhân phụ thân luôn ức hiếp nàng, mỗi lầnđi săn, đều để con mồi trên lưng nàng, thời gian lâu cũng luyện ra.

“Tiểu nhị, mộtgian phòng, còn mua thêm cho ta hai bộ quần áo nam tử mang lên đây.” ĐườngThải Nhi đi nhanh lên lầu, tiểu nhị cười nồng nhiệt đi một bên.

“Vị công tửnày, quần áo nam tử cỡ như thế nào?” Tiểu nhị mời Đường Thải Nhi vào mộtgian phòng, đang muốn rời đi lại hỏi.

Đường Thải Nhi đặt mỹnam trên giường, hướng tiểu nhị chỉ thân thể mỹ nam, “Lớn như vậy.”

Tiểu nhị lóđầu nhìn vài lần, khâm phục nhìn vị công tử trước mặt bộ dáng tuy nhỏ bé nhưngcó thể đỡ một nam nhân cao lớn như vậy.

“Còn khôngmau đi! Đây là tiền thưởng của ngươi, mua bộ quần áo tốt mang về.” ĐườngThải Nhi hào phóng ném một đĩnh bạc vào tay tiểu nhị.

Lúc này tiểunhị cũng không thắc mắc nữa, nắm chặt bạc trong tay cười nịnh nọt, “Vângvâng vâng, tiểu nhân lập tức sẽ trở lại.”

Đường Thải Nhiđóng cửa phòng lại, ngồi ở trên giường nhìn mỹ nam đang hôn mê bất tỉnh.

Độc còn chưa giảihoàn toàn, hiện tại trong cơ thể hắn còn hơn phân nửa độc tố tan vào trong máu.Thật ra muốn đem độc tố bức hết ra ngoài cũng không phải khó khăn, Đường ThảiNhi nàng chỉ cần một chén thuốc liền có thể làm cho hắn khôi phục như lúc banđầu.

Chính là......

Đường Thải Nhivuốt túi tiền, vẻ mặt đau lòng, “Huyết Đề Tử chính là rất đắt tiền nha!”

Huyết Đề Tử là mộtvị thuốc dẫn quan trọng, tuy rằng chỉ cần là hiệu thuốc bắc lớn một chút đều cóbán, nhưng mà giá của nó lại đắt đến kinh người!

Móc toàn bộ số bạctrong túi ra đếm, không nhiều không ít, vừa đúng ba trăm lượng.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Đứng ở trong hiệuthuốc bắc, nhìn lão bản lấy ra nửa Huyết Đề Tử, Đường Thải Nhi nắm chặt ngânphiếu không đành lòng đưa ra.

Lão bản lạicười,“Công tử, hai trăm bảy mươi lượng, người xem......” Nói xong một tayđưa ra Huyết Đề Tử, một tay nắm chặt một đầu ngân lượng trong tay Đường ThảiNhi muốn giật ra.

Đường Thải Nhi rơilệ đầy mặt, trong lòng khóc lóc kể lể, ngân lượng ơi...... Ngân lượng ơi......

“Công tử, ngườikhông mua sao?”

“Có!” Chùinước mũi, Đường Thải Nhi nới lỏng ngân lượng trong tay, nhận lấy Huyết Đề Tử.

Lão bản vui cườihớn hở đếm ngân lượng, Đường Thải Nhi nhỏ máu trong tim.

Ôm Huyết ĐềTử chạy về khách điếm, tự an ủi mình rằng, sau khi mỹ nam tỉnh lại, sẽlấy thân báo đáp, mình có thể về nhà rồi, không có tiền cũng không sao, rừnghoang núi sâu không cần phải dùng tiền, hơn nữa chỗ cha mẹ còn là kim khố. Làmăn như vậy sẽ không lỗ vốn, không lỗ vốn, không lỗ vốn......

Đường ThảiNhi nấu thuốc trước cửa phòng, tiểu nhị cầm hai bộ nam y chạy chậm tới.

“Công tử,quần áo mà người muốn, tiểu nhân đã mua về.”

Đường Thải Nhi phephẩy cái quạt trong tay để quạt bếp nấu thuốc, mắt cũng không ngước lên, đưangón tay chỉ vào trong phòng, “Thay một bộ cho hắn.”

“Vâng.” Tiểunhị đẩy cửa bước vào, một lát sau đi ra nói, “Công tử, mặc xong rồi.”

“Việc của ngươicũng xong rồi.”

“Có việc gì ngườicứ phân phó, tiểu nhân cáo lui.” Nói xong khom người hướng Đường Thải Nhi,vẻ mặt cười nồng nhiệt, vốn tưởng rằng vị thần tài này lại có thể thưởng chútbạc nữa, nhưng nàng không có động tĩnh gì, hắn mất hứng bĩu môi lui xuống.

Đường ThảiNhi đem thuốc đã nấu xong, đổ vào trong bát, nhìn đống bạc lớn của mình biếnthành một chén thuốc nhỏ như vậy, trong lòng có loại bi thương không hiểu rõ.

Vừa ỹnam uống thuốc vừa than thở, “Ngươi mà biết được phải báo ân ta hiểukhông? Ta cứu ngươi cũng không phải là cứu không công đâu ~ ngươi biết ta vìngươi mà tốn bao nhiêu bạc không?! Khụ khụ...... Đương nhiên, bổn cô nương cũngkhông phải là người ham tiền, tiền tài chỉ là vật ngoài thân thôi! Nhưng mà,ngươi có thể hứa với ta, làm phu quân của ta, ta làm nương tử của ngươi ~ chúngta vĩnh viễn liên kết, cùng nhau dắt tay trông nom việc nhà ~”

Đường Thải Nhi lúcđầu nói rất bình tĩnh, khi nói xong những lời cuối lại biến thành nữ ma đầucuồng tiếu.

Chén thuốc trongtay đã hết, Đường Thải Nhi trải qua một đêm chữa bệnh, thân thể rất mệt mỏi,ngáp liên tục.

Đẩy mỹ nam qua mộtbên, còn mình nghiêng người nằm xuống mép giường nghỉ ngơi một chút.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trong lúc ngủ mơmàng, cảm giác có người chọc vào mặt mình, Đường Thải Nhi khó chịu đưa tay đẩyngón tay kia ra, trở mình ngủ tiếp.

Trong đầu bỗnghiện một vầng sáng, trong nháy mắt Đường Thải Nhi mở to hai mắt, đứng dậy nhìnlại, mỹ nam nước mắt lưng tròng ngồi dưới chân giường.

Nhìn ánh mắt linhđộng kia, Đường Thải Nhi vỗ bàn tán dương là mình đã vớ được bảo vật!

“Ngươi đãtỉnh?” Đường Thải Nhi có điểm không rõ vì cái gì mà mỹ nam muốn khóc, vìthế rất cẩn thận hỏi.

Mỹ nam xoa xoangón tay của mình, ủy khuất nhìn Đường Thải Nhi, sau đó đem ngón tay đỏ ửng củamình đưa ra trước mặt nàng, “Đau.”

Đường Thải Nhinhìn ngón tay đỏ kia, mới nhớ đến vừa rồi mình có đánh hắn một cái.

Cầm ngón tay, thayhắn thổi một thổi, lập tức mở miệng cười, “Công tử thật ngại nha, vừa rồilà...... Ta mộng du......”

Mỹ nam quảnhiên bị lừa, thấy Đường Thải Nhi nở nụ cười, thì cũng cũng cười theo.

Đường Thải Nhinghiêng đầu nhìn mỹ nam trước mắt, chung quy vẫn cảm giác...... Vị mỹ nam nàysao lại có chút kỳ quái?!

“Cáikia......” Đường Thải Nhi vừa muốn mở miệng, đã thấy mỹ nam đánh tới.

“Nương tử, đói ~”

Đường ThảiNhi kinh hãi, như thế này cũng chủ động quá đi!

“Cái kia,công tử đừng vội! Thải Nhi tuy rằng là người trong giang hồ, nhưng là đối vớiviệc nam nữ vẫn là rất rụt rè.” Đường Thải Nhi kinh hoảng hung hăng đẩy mỹnam ra, kinh hô.

Ngoài miệngnói là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác.

Nhưng màcũng không đúng, mình rõ ràng đang mặc quần áo nam nhân, thế nhưng mỹ nhân nàyvừa tỉnh liền gọi mình là nương tử, hơn nữa giọng điệu còn mang theo chút vịsữa? Đường Thải Nhi lại một lần nữa nhìn kỹ mỹ nam đang dẩu môi ở dưới chângiường, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn.

Túm cánh taymỹ nam lại bắt mạch, mạch tương vững vàng mạnh mẽ, rất bình thường, nhưng màcẩn thận tìm sẽ phát hiện, ngoài mạnh trong yếu, mỗi lần đập một cái, dư âm nhỏdài.

Đường Thải Nhithật không hiểu rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì không ngờ lại hạ song độc, độcgiải trí mạng, người còn sống nhưng độc lan ra sẽ khiến mất đi trí nhớ.

“Ngươi têngì?” Đường Thải Nhi hỏi thử.

Quả nhiên, mỹ namnghệch mặt ra suy nghĩ, “Nương tử ~”

Đường Thải Nhi đảomắt, ngã về phía sau, “Làm ăn lỗ vốn mà!!”

Mỹ nam không hiểuđang xảy ra chuyện gì, cười chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Thải Nhi, như pháthiện ra món đồ chơi mới, “Nương tử!”

Đường Thải Nhikhông chút thương hoa tiếc ngọc đẩy mỹ nam ra, nàng thừa nhận, mình đã cứu mỹnam thành kẻ ngốc.

## 3. Chương 3 : Ta Muốn Mua Ngươi

"Nươngtử

" Mỹ nam ngồi ở bên giường, đôi mắt bên ngoài yêu mị bên trong lạithuần khiết, ánh mắt tội nghiệp nhìn Đường Thải Nhi, đôi môi đỏ mọng mở ra rồimím lại, tuyệt đối mê người.

"Đồ Ngốc,ngươi tên là gì?

"

"Nương. . . .. .

"

"Ngừng! Côngtử xin chú ý, là ngươi, không phải là ta! Ta gọi là Đường Cảnh không phải nươngtử!

"

"Đường ~ Cảnh~ nương tử!

"

Đường Thải Nhingồi trước bàn tròn, sau khi nghe thấy một tiếng nương tử lần nữa, cặp mắt hầmhầm nhìn mỹ nam trước mặt.

Chứng bệnh ngốcnghếch này không phải là không thể trị hết, chẳng qua quá trình trị liệu vôcùng rườm rà, không thể thiếu Ngũ Độc quả cũng là thứ mà người trong võ lâmluôn tha thiết ước mơ. Đừng nói là muốn có được Ngũ Độc quả, hiện tại chỉ cầncó người đứng ở cửa kêu một câu

"Ta muốn Ngũ Độc quả

", đoán chừng mộtgiây tiếp theo trên cổ họng của hắn sẽ bị một thanh phi đao cắm vào không chútlưu tình.

Quan trọng hơn là,Đường Thải Nhi nàng cũng không phải là người tốt gì, tại sao phải cứu một ngườichỉ là tình cờ gặp như vậy? ! Hơn nữa còn là một người bị trúng kỳ độc ấu si? !

Không lợi mà mưu,mình còn phải bỏ ra hai trăm bảy mươi lượng bạc. Cuộc buôn bán này tính thế nàocũng tính không ra, phải sớm tìm ra biện pháp mới được.

"Ngươi có đóibụng không?

" Đường Thải Nhi biến đổi hé ra khuôn mặt tươi cười, tronglòng sinh ra một diệu kế.

Mỹ nam nghệch đầusuy nghĩ, dường như hiểu được câu hỏi của Đường Thải Nhi, mở miệngnói

"Đói

~"

Âm điệu như dựkiến. . . . . .

"Ta dẫn ngươiđi ăn cơm.

" Đường Thải Nhi nở nụ cười, mở miệng nói sang sảng.

Mỹ nam nhìn nam tửthanh tú trước mặt, hai mắt không khỏi trừng lớn, ngay sau đó khóe miệng tỏa ranụ cười tinh khiết,

"Nương tử

~"

Đường Thải Nhi mớivừa bước ra cửa, chân không nhịn được trơn trợt, suýt nữa ngã nhào.

"Ta là namnhân! Ngươi cũng là nam nhân! Gọi ta là nương tử, ngươi sợ người khác khôngbiết ta là Long Dương Phích sao? ! A, không phải! Ta không phải là Long DươngPhích đâu! Không phải! Ta là nữ nhân! a a! Không đúng!

"

Mỹ nam chạy xuốnggiường, đứng ở bên cạnh Đường Thải Nhi, nháy mắt nói:

"Nương tử, tađói.

"

Quấn lấy ĐườngThải Nhi đang giận dữ, mỉm cười hồn nhiên, trong sáng. Đường Thải Nhi nắm chặtquả đấm, ngăn ý nghĩ kích động muốn quật ngã mỹ nam bên cạnh, tự nói với chínhmình, hiện tại hắn là bạc, không thể thương tổn được, không thể. . . . . . Đâylà bạc. . . . . .

Đường Thải Nhi âmtrầm cười một tiếng, nàng phải làm một chuyện!

Đem mỹ nam này bánvào Hồng lâu, tuyệt đối có thể đem hai trăm bảy mươi lượng bạc mang về, nóikhông chừng từ nay về sau phí lương thực nửa năm đều có thể kiếm về.

Cười híp mắt vỗhai má mỹ nam,

"Ngoan, chúng ta đi ăn cơm.

"

Dưới ánh mắt nóngbỏng và tiếc hận của một đám người, Đường Thải Nhi dẫn theo mỹ nam đi tới trướccửa một Hồng lâu rất là xa xỉ, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu màu sắc rực rỡ cùngvới nhóm người có cả nam lẫn nữ đang quơ khăn tay, không khỏi nuốt một ngụmnước bọt.

Ghé mắt nhìn mỹnam bộ dạng khiếp đảm đang bĩu môi, cau mày, không ngờ Đường Thải Nhi lại bịkích động mà run lên.

"Nương tử, takhông thích nơi này.

" Mỹ nam kéo ống tay áo của Đường Thải Nhi, bithảm nói.

Đường Thải Nhi hítsâu một hơi, vỗ vai mỹ nam,

"Không sao đâu, món ăn ở đây rấtngon.

" Rồi sau đó không nói lời nào đem mỹ nam kéo vào trong.

Tú bà niềm nở tiếpcận,

"Ơ ~ hai vị công tử tới ~ các cô nương mau tới hầu hạ, NhưHoa, Như Mộng ~ đừng ngây ngô ở đó nữa, mau tới tiếp đãi.

"

Tú bà cười híp mắtđem mấy tỷ tỷ xinh đẹp đẩy tới bên người Đường Thải Nhi,

"Công tử,ngài hưởng thụ vui vẻ nha.

"

"Mở một gianphòng phía sau.

" Cánh tay của Đường Thải Nhi thoát khỏi sự lôi kéocủa mỹ nam, đối với tú bà cười cười nói nói. Tùy ý để mấy cô nương nồng nặc mùison phấn kéo ra đến đại sảnh, vòng qua một bình phong khổng lồ đi tới hậu việntương đối an tĩnh. Đường Thải Nhi dễ dàng thoát khỏi đám mỹ nhân, túm một bêncủa tú bà,

"Tú bà, cùng ngươi làm cuộc làm ăn.

"

Tú bà mặt mày hớnhở, liếc mắt nhìn mỹ nam đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa, cười quyếnrũ,

"Ơ, công tử, ngài là muốn. . . . . .

"

"Bán hắn,ngươi ra giá đi.

" Cặp mắt Đường Thải Nhi hếch lên, nhìn về phía mỹnam.

Tú bà ánh mắt lanhlợi nheo lại, quan sát mỹ nam từ trên xuống dưới,

"Không tồi, nhưngbề ngoài có chút ngây ngô ~ công tử ngài phải biết, sau khi chúng ta mua ngườivào, còn phải bồi dưỡng thêm, giá bạc rất cao

~"

"Đừng dàidòng! Ra giá!

" Đường Thải Nhi không chịu nổi dáng vẻ làm bộ của túbà, lạnh lùng thúc giục nói.

"Một ngàn lượng.

"

Đường Thải Nhi hítvào một hơi, cặp mắt bắn về phía mỹ nam, trong lòng thầm than thì ra mỹ nam lạiđáng tiền như vậy.

"Được! Đồngý!

" Đường Thải Nhi thấy chết không sờn quyết định cuộc buôn bán này,lương tâm yếu ớt bị dục vọng ham tiền áp chế.

"Vậy, côngtử, ta đã có thể bắt đầu. Người đâu ! ! Đem người này giải về khuê phòng chota! !

" Tú bà lấy hơi rống lên với mấy gã sai vặt, làm cho Đường ThảiNhi thất kinh.

"Này! Tú bà,sao ngươi lại rêu rao áp giải người như vậy chứ? ! Ngươi trước tiên nên dùng\*\*\*\*\* để làm hắn mê man.

" Đường Thải Nhi mang vẻ mặt đau khổ, thấpgiọng trách cứ tú bà.

Tú bà làm cái biểutình nhìn người trước mặt như nhìn thấy quái vật,

"Công tử, khôngthành vấn đề, chuyện như vậy còn phải dùng thuốc mê sao, nếu có bản lĩnh, hắncũng có thể học được một điệu nhảy.

"

Đường Thải Nhikhiếp sợ nhìn tú bà,

"Các ngươi thật dã man.

"

Mỹ nam nhìn nhómngười xông tới bắt được cánh tay mình, kinh ngạc nhìn chung quanh, đôi mắt tinhkhiết đong đầy nước mắt,

"Nương tử! Nương tử!

"

Tú bà kinh ngạcquay đầu lại,

"Nương tử?

"

Đường Thải Nhi mộttay bịt chặt miệng hắn, một tay cầm quạt xếp màu xanh để ngaytrán,

"Nghiệp chướng nghiệp chướng, hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ nhủ danhlà Nương Tử.

"

Khóe miệng của túbà co quắp mấy cái, rõ ràng là đang chịu đựng nụ cười trào phúng.

"Nương tử,cứu ta! Ô ô. . . . . .

" Mỹ nam giãy giụa, hai tay áo mạnh mẽ quơ lungtung, mấy gã sai vặt đang chế phục, hai tròng mắt đen chứa đầy khát khao.

Đường Thải Nhinhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng bạo lực và vẻ mặt bi thương củamỹ nam trước mặt, đưa tay,

"Lấy tiền, ta muốn đi.

"

Tú bà cười mộttiếng,

"Khanh nhi, lấy một ngàn lượng ra đây

~"

"Nương tử! Ôô. . . . . . Nương tử!

" Khóe mắt mỹ nam đã đầy nước mắt, giây tiếptheo đã bị xé áo. Tiếng áo rách lấn át luôn tiêng kêu cứu của hắn.

Đường Thải Nhikinh hãi mở hai mắt, nhìn thấy áo của mỹ nam bị xé, nắm chặt lòng bàn tay. Mồhôi đầm đìa, nàng cắn chặt môi dưới,

"Tú bà, cho hắn thuốc mê đi. . .. . .

"

"Nếu công tửđã bán hắn vào nơi này, nửa đời sau của hắn chính là đã định, lúc này hắn làmloạn cho hắn thuốc mê, lúc hắn tỉnh lại làm loạn tiếp thì sao, cho nên sớm dạydỗ một chút

~" Tú bà lộ ra vẻ mặt tà ác, đồng thời nhận lấy ngânlượng của một nha hoàn đưa tới trước mặt Đường Thải Nhi,

"Công tử,của ngài, nếu thích có thể mang theo mấy cô nương vào một gian phòng chơi chobiết, nơi này ngài cũng đừng quan tâm.

"

"Nương tử! Ôô. . . . . . Không cần! Van cầu nương tử! Ô ô. . . . . . Cứu cứu Dạ Nhi! Cứucứu Dạ Nhi!

" Cặp mắt mỹ nam đỏ au, ra sức muốn thoát khỏi đám đàn ôngvây xung quanh, hướng về phía Đường Thải Nhi kêu gào, trong vô thức hô lên nhũdanh Trung tướng của mình.

Đường Thải Nhi nắmngân lượng trong tay, bả vai không khỏi run rẩy, cắn chặt răng xoay người chạyra khỏi phòng.

Tú bà nhìn bónglưng của nàng cười một tiếng, lần nữa hí mắt nhìn về phía mỹ nam tử tự xưng là

"Dạ Nhi

",

"Hừ ~ hôm nay lão nương nhặt được bảovật

~" Thấp giọng tự vui vẻ trong chốc lát, lại thấy mỹ nam vẫn khôngchịu khuất phục, nổi giận nói,

"Đánh cho ta! Đánh tới khi hắn phụcmới thôi! Chú ý một chút, đừng đánh vào mặt.

"

Đường Thải Nhiđứng ở trước cửa, nghe tiếng mắng chửi tức giận và tàn nhẫn bên trong, tâm lầnnữa lại nhói lên đau thương, giọng nói của mỹ nam gần như chiếm hết đại não củanàng Hai chân nặng nề bước nửa bước cũng không nổi, tiếng đấm đá kíchthích màng nhĩ của nàng, tiếng mắng chửi vô tình của tú bà khiến lòng nàng khổsở.

Vì vậy. . . . . .

"Ta không bánnữa! Các ngươi dừng tay cho ta!

" Đường Thải Nhi quay người lại, đemrất nhiều rất nhiều ngân lượng nhét vào trong ngực tú bà, tiến lên muốn túm mỹnam, lại bị mấy gã đưa tay ngăn cản.

"Công tử,ngài đừng đùa nữa, cuộc mua bán này đã hoàn thành, Dạ Nhi này cũng đã là ngườicủa Phong nương ta. Muốn mang đi, không có cửa đâu! !

" Tú bà trừngmắt, bộ dạng ton hót vừa rồi hoàn toàn mất hết.

"Nương tử. .. . . . Cứu Dạ Nhi. . . . . .

"

"Bốp

" Mộttiếng, năm dấu tay khắc ở trên mặt mỹ nam, chuyện này hoàn toàn làm thần kinhcủa Đường Thải Nhi bạo phát.

"Bà nộingươi! Ngươi dám đánh hắn? !

" Vừa nói nàng vừa lắc mình, một quả đấmnhanh như điện hướng tới lỗ mũi của gã nào đó đã bạt tai mỹ nam, trong nháymắt, một cuộc chiến bạo lực nổ ra.

Cái bàn bị lật,chén trà bị bể, búi tóc của tú bà bị kéo ngổn ngang trong gió ~

"Tạophản! Các ngươi nghĩ Phong nương ta là người dễ ức hiếp sao? Người đâu ! ! !Bắt hai người kia lại cho ta!

" Tú bà chỉ vào tóc đuôi gà chống nạnhnổi giận mắng.

"Nínthở!

" Đường Thải Nhi nói thầm bên tai mỹ nam, một giây tiếp theo nhìnthấy mỹ nam ngoan ngoãn bĩu môi một cái, trợn mắt, làm bộ dạng của người đangnín thở. Đường Thải Nhi cười to, một tay níu mỹ nam, một tay dùng lực mạnh mẽvung lên, bột màu tím trong nháy mắt tản ra trong không khí. Ngay sau đó, cùngmỹ nam vọt ra khỏi Hồng lâu.

Bởi vì mỹ namnày rất nặng, Đường Thải Nhi không cách nào tự do thi triển khinh công, chỉ cóthể tăng tốc bàn chân xuyên qua đám người. Phía sau đều là tiếng kêu đánh kêugiết, khiến nàng càng nóng nảy muốn đại khai sát giới.

Một đường chạy nhưđiên đến vùng rừng núi hoang vu, Đường Thải Nhi xụi lơ trên thảm cỏ, nhìn đámhổn đản đuổi giết kia đã bị bỏ rơi vô ảnh vô tung, mới nhẹ nhõm mà thở hổn hển.

"Dạ Ngu Ngốc,ngươi không có chuyện gì chứ? !

" Đường Thải Nhi mở miệng hít khôngkhí, quay đầu nhìn về phía mỹ nam, lại thấy đối phương vẫn còn mím môi trợn mắtkhông hô hấp. . . . .

"Ngu ngốc! !! Mau thở ra cho ta!

" Đường Thải Nhi kinh hãi, không nhịn được nhảylên.

"Hít. . . .Hà. .

" Mỹ nam há mồm thở, hô hấp cực kỳ đều đặn, hoàn toàn phải kiểumệt mỏi sau khi chạy trốn, làm Đường Thải Nhi không khỏi khiếp sợ.

"Ngươi. . . .. . Khỏe. . . . . .

"

## 4. Chương 4 : Quyết Tâm Nuôi Dưỡng

Mỹ nam cười ngọt ngào, gục vào trong ngực Đường ThảiNhi,

"Nương tử

~"

"Wey Wey Wey!Ngươi tránh ra cho ta, đứng ngay ngắn vào!

" Đường Thải Nhi đẩy mỹ namtrong ngực ra, người phía sau trong nháy mắt lộ ra bộ dạng ủy khuất, nàng khôngkhông nhịn được mở miệng nói,

"Việc này, vừa rồi là ta khôngđúng.

"

"Nươngtử?

"

"Ta không nênbán ngươi vào Hồng lâu, nhưng ta đã cứu ngươi ra lại không nói là sẽ nuôingươi! Tự mình về nhà đi!

"

"Nương tử. .. . . .

"

"Không đượcdùng bộ mặt đáng thương đó nhìn ta! Ta không dư tiền để nuôi ngươi!

"

Mỹ nam quệt miệngcúi đầu, ánh mắt ngây thơ, vô tội của hắn làm cho ai nhìn cũng nghĩ Đường ThảiNhi đang ăn hiếp

"Tiểu hài nhi

".

"Ngươi ngươingươi. . . . . .

" Đường Thải Nhi đỏ mặt, căm tức nhìn mỹ nam nhưngtrên thực chất nàng thầm chửi trong lòng là ý chí của mình không đủ kiên định,không ngờ lại bị sắc đẹp làm ê muội.

Thật ra thì ĐườngThải Nhi là một sắc nữ thứ thiệt, chẳng qua là tự nhận rụt rè mà thôi.

"Nương tử

~" hai môi chạm vào nhau lần nữa phát ra một loại tình cảm dồi dàonào đó, mơ hồ cảm nhận có thể coi là

"Yêu

".

Đường Thải Nhiđang muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy mỹ nam quần áo tả tơi còn lộ ra một bênvai, cảnh sắc lồ lộ ra trước mặt làm cho cơn tức giận không cánh mà bay, nàngchỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài, hái hoa bất lợi mà!

Âm thầm thò tayvào bọc quần áo, chỉ còn lại mấy lượng bạc vụn, dùng tiết kiệm cũng chỉ đủ ngủhai đêm ở khách điếm thôi.

"Ngươi thậtlà làm khổ ta, a. . . . . . Nếu vừa rồi đem một ngàn lượng kia đi là tốtrồi.

" Đường Thải Nhi nắm chặt bạc lẻ trong tay, lập tức tiếc hận nói.

"Nương tử,cái này.

" Mỹ nam cười nịnh nọt giơ tay đang cầm một ngàn lượng đưađến trước mặt Đường Thải Nhi.

"Ngươi lấylúc nào vậy? !

" Đường Thải Nhi hưng phấn bắt lấy cổ tay mỹ nam, cặpmắt sáng ngời nhìn về phía ngân lượng.

Mỹ nam cười he hekhông trả lời, lộ ra hàm răng trắng như tuyết, bộ dạng thần thánh, tinh khiếtlàm cho Đường Thải Nhi cảm thấy có chút chói mắt, nàng không khỏi thu lại nụcười, cầm lấy ngân lượng rất tự nhiên nhét vào tay áo mình.

"Ta là ânnhân cứu mạng của ngươi mặc dù một ngàn lượng không coi là đền đáp quá cao,nhưng ngã phật từ bi, ta sẽ không so đo nữa, tiền này ta sẽ nhận. Từ nay về sauta và công tử đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại!

" Đường Thải Nhichắp tay, cúi đầu, lập tức có ý nghĩ tàn nhẫn là quyết tâm vứt bỏ gánh nặngnày.

Đi được mấy bước,thấy người phía sau không có động tĩnh gì, Đường Thải Nhi có chút kinh ngạc: imlặng như vậy, gió thổi qua làm lá cây lay động phát ra tiếng xào xạc, cước bộcũng theo đó mà càng ngày càng chậm, cuối cùng cứng ngắc không cách nào bướcthêm một bước.

Quay đầu nhìn lại, chỉthấy mỹ nam đứng tại chỗ, sững sờ nhìn bóng lưng của Đường Thải Nhi, hoàn toànkhông ý thức được mình đang bị vứt bỏ.

"Nương tử, tađói bụng

~" Mỹ nam híp mắt cười một tiếng, dưới ánh mặt trời không cóchút tạp chất, trong nháy mắt nụ cười đó đã thu hút linh hồn nhỏ bé của ĐườngThải Nhi

\*\*\*\*\*\*\*

Bên trong kháchđiếm Vân Hương.

"Nương tử,cái này! Muốn ăn, cái này

~" Mỹ nam dùng đôi đũa cực kỳ không được tựnhiên cố gắng gắp lên một sợi miến.

Đường Thải Nhi cầmchén rượu trong tay đưa lên miệng, động tác phóng khoáng rất hợp với một thânlam y của nàng, tản mát ra khí chất văn nhã của một công tử. Còn bộ dạng của mỹnam mặc bạch y ngồi bên cạnh hoàn toàn là đang làm nũng, hai người như thế màkết hợp lại thật sự có chút quỷ dị, kỳ lạ hơn chính là mỹ nam mở miệng đều kêulà nương tử. . . . . .

Đường Thải Nhicũng không muốn phá hủy sự trong sáng của mình, nói thế nào nàng vẫn còn là mộtkhuê nữ mặt hoa da phấn chưa có xuất giá. Càng không muốn gặp người nào cũngphải giải thích,

"Nghiệp chướng nghiệp chướng, hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ họBạch tên Nương Tử.

" rồi sau đó đem danh hiệu

"Bạch Nương Tử

" nàycủa mình lưu truyền trong giang hồ, loại chuyện này chỉ mới suy nghĩ thôi đã cóchút khủng bố.

Ví dụ như một ngàynào đó ngươi đang đi trên đường, gặp một vị nhân sĩ giang hồ đi lên dùng ánhmắt tràn đầy sùng bái nhìn chằm chằm ngươi, hai tay ôm quyền,

"Các hạnhất định là Bạch Nương Tử Bạch độc y tiếng tăm lừng lẫy, oai phong một cõitrong chốn giang hồ! A, vị bên cạnh chính là Hứa Tiên Hứa thiếu hiệp trongtruyền thuyết? !

"

“Phốc” mộtngụm rượu từ trong miệng phun ra, bởi vì vị trí địa lý nên toàn bộ đều phuntrên mặt mỹ nam.

Đường Thải Nhibình tĩnh dùng ống tay áo lau miệng, trong lòng quyết tâm tuyệt đối sẽ không đểcho cảnh tượng ấy phát sinh trong tương lai.

Nàng híp mắt lầnnữa bùi ngùi, lúc mình trở thành lão bà bà, sẽ nhớ lại ngày hôm nay đã làm mộtviệc thiện là thu dưỡng hài đồng, sẽ sinh ra một loại sùng bái và ngưỡng mộ đốivới mình chứ.

"Ta nhất địnhlà thần kinh có vấn đề mới quyết định nuôi ngươi. . . . . .

" ĐườngThải Nhi hơi cúi đầu than thở.

"Nương tử,đau mắt.

" Mỹ nam đỏ mắt, ủy khuất nhìn Đường Thải Nhi.

"Không saođâu, rượu có thể trừ độc, lập tức sẽ tốt thôi. Ta nói Dạ Ngu Ngốc này, tên đầyđủ của ngươi là gì? Có thể nhớ được không?

" Đường Thải Nhi đặt chénrượu xuống, áp sát vào mỹ nam thấp giọng hỏi.

Mỹ nam xoa conmắt, liếm liếm khóe miệng bị dính thức ăn, đầu lưỡi phấn nộn là điểm trí mạngcủa đám sắc lang, dĩ nhiên trong đó bao gồm cả sắc nữ Đường Thải Nhi.

"Lăng. . . .. .

" Mỹ nam suy nghĩ một lúc rồi phun ra một từ.

"Lăng? Ngươihọ Lăng? Èo. . . . . . Cái họ này ở Dạ Chiêu quốc rất hiếm. . . . . . Hình nhưlà quý tộc. . . . . . Là cái gì ấy nhỉ?

" Đường Thải Nhi xoa trán cốgắng nhớ lại, cuối cùng tuyên bố thất bại,

"Vậy ngươi được gọi làLăng Dạ?

"

"Tầm. . . . .. Lăng, Dạ, Tầm. . . . . .

"

"Có thể nhớthêm một chút nữa không? Ví như nhà ngươi ở đâu? Thân phận của ngươi ...?

"

Lăng Dạ nghệch đầusuy nghĩ, hiển nhiên không hiểu Đường Thải Nhi đang nói cái gì.

Đường Thải Nhinhìn cặp mắt mơ hồ của hắn, bất đắc dĩ thở dài, mình thật là ngây thơ. Chứngbệnh ấu si làm sao có thể để cho hắn nhớ nhiều như vậy, có thể nhớ tên của mìnhđã là kỳ tích rồi, nói vậy, lúc trước hắn phải là một người thông minh cho nênhiện tại biến thành cái bộ dạng này quả thật đáng tiếc.

"Lăng Dạ Tầm?Tên của ngươi rất nho nhã nha.

" Đường Thải Nhi cong miệng khẽ mỉmcười, sau đó kéo cổ áo Lăng Dạ Tầm đến gần mình hơn,

"Kể từ bây giờ,ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta sẽ ném ngươi đến vùng hoang vu hẻo lánh,hiểu chưa?

"

Lăng Dạ Tầm congkhóe miệng, gật đầu như giả tỏi.

"Ngoan, nhớkỹ, bắt đầu từ bây giờ bất luận kẻ nào hỏi tên của ngươi, ngươi cũng không đượcphép nói là Lăng Dạ Tầm hiểu chưa? !

"

"Tạisao?

"

Đường Thải Nhikhông chút thương tiếc gõ đầu Lăng Dạ Tầm,

"Hỏi nhiều để làm gì, nghelời cho ta!

"

"Nương tử. .. . . .

"

"Còn nữa! Bắtđầu từ bây giờ không được kêu ta là nương tử! Gọi một lần ta đánh ngươi mộtlần!

"

"Tạisao?

"

"Sao?!

" Đường Thải Nhi giống như cọp mẹ trừng mắt lên, Lăng Dạ Tầm ngoanngoãn ngậm miệng không hề hỏi nữa.

"Gọi ta. . .. . . Là. . . . . . Đường Cảnh.

"

"Khôngmuốn.

" Lăng Dạ Tầm bĩu môi, trong con mắt thoáng qua một tia quậtcường.

"Ngươi. . . .. .

"

"Không muốnchính là không muốn.

"

"Vậy ngươigọi theo nhủ danh của ta, Thải Nhi.

"

"Thải Nhi

~"

"Ngoan

~" Đường Thải Nhi mỉm cười xoa đầu Lăng Dạ Tầm,

"Dạ NguNgốc ngoan, mau ăn cơm đi, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục lên đường.

"

"Nương tử!Nương tử! Cái này! Muốn ăn cái này!

"

"Cốp!

" DạNgu Ngốc bị gõ lên đầu một cách thô bạo không chút thương tiếc.

\*\*\*\*\*\*\*\*

Nếu đã quyết địnhmang theo mỹ nam si ngốc này rồi, chính là phải giải quyết vấn đề lộ phí củahai người. Một trăm lượng nói nhiều thì không nhiều nói ít thì không ít, ngượclại đủ cho hai người dùng trong một tháng, nhưng cũng không thể ngồi ăn vô ích,xem ra phải làm việc để kiếm chút bạc lẻ.

Ý nghĩ trong đầuđã định, Đường Thải Nhi mang theo Dạ Ngu Ngốc đi vào một cửa hàng quần áo. Chọnxong hai kiện nam trang liền tụ nhiên thống khoái thanh toán bạc, đem quần áonhét vào trong bọc. Dạ Ngu Ngốc lúc này cũng đã thay quần áo mới, thuần trắngnhư tuyết rất chói mắt, mà Đường Thải Nhi vẫn mặc một thân lam y thanhnhã như trước, cầm trong tay quạt xếp cùng với Dạ Ngu Ngốc song song bước trênđường.

Cảnh tượng thật làmỹ hào, nhất là quanh thân Dạ Ngu Ngốc, quả thật giống như có vô số vòng sángthần thánh làm cho người ta muốn một hớp nuốt chửng, hơn nữa vẻ mặt Dạ Ngu Ngốclúc này hết sức ngượng ngùng không tự nhiên, càng làm cho đám sắc lang thòmthèm.

Thói đời bạc bẽo,ngoài đường bây giờ, nữ tử nhà lành bị cường đoạt không phải hiếm nữa, ngay cảcường đoạt nam tử nhà lành cũng rất nhiều. Không phải chứ, còn chưa đi đượcmấy bước đã bị một kẻ điên từ trong đám người nhảy ra phách lối chặn ngay trướcmặt hai người.

Dạ Ngu Ngốc vẫncòn sợ sau vụ phát sinh ở Hồng lâu, nên nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ, cườnghãn như vậy không khỏi túm lấy vạt áo Đường Thải Nhi,

"Thải Nhi. . .. . .

"

Đường Thải Nhi vỗbàn tay Dạ Ngu Ngốc trấn an,

"Không có chuyện gì, đừng sợ.

"

"Hai vị côngtử rất xinh đẹp nha, cùng mấy ca ca chúng ta vui vẻ một chút đi.

" Mộttên đầu trọc cười bỉ ổi, bàn tay bẩn thỉu hướng đến gò má của Dạ Ngu Ngốc,Đường Thải Nhi túm chặt cổ tay hắn hung hăng đẩy ra.

Thật ra thì ĐườngThải Nhi muốn trở thành một người hoàn mỹ mỗi động tác đều tự nhiên, phóngkhoáng, nhưng lại không ngờ rằng đám người này quá to lớn, chỉnghe “Rắc” một tiếng, trong nháy mắt khuôn mặt của Đường Thải Nhi đenlại, mím môi ra vẻ thâm trầm nhìn đám nam nhân đang dọa hai người.

"Đi, đimau.

" Một người túm một người khác, chạy đến lộn một vòng điểm chânbay mất dạng.

"Thải Nhithật là lợi hại nha!

" Dạ Ngu Ngốc ôm cánh tay của Đường Thải Nhi hòreo.

"Ngừng!!

" Đường Thải Nhi khóc không ra nước mắt, thấy Dạ Ngu Ngốc nghe lờiđứng bất động, thở một hơi thật dài thấp giọng nói,

"Cánh tay ta. . .. . . Bị trật khớp.

"

"Sao?

" DạNgu Ngốc nghệch mặt, ngay sau đó nhẹ nhàng đặt cánh tay bị trật khớp của ĐườngThải Nhi xuống, sau đó nắm lấy cánh tay không bị trật làm động tác đung đưatheo nhịp.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tóm lại đủ loại nguyênnhân, ngày hôm nay muốn chạy đã không còn khả năng, đem cây gậy trúc nhấc cửasổ lên nhìn ra bên ngoài, Đường Thải Nhi bất đắc dĩ than thở.

"Nương tử!Mặt trời! Mặt trời biến thành màu đỏ rồi!

"

Bỗng cảm thấy saulưng trầm xuống, Dạ Ngu Ngốc hưng phấn đặt người lên trên lưng Đường Thải Nhi,tư thế giống như muốn nhảy ra ngoài cửa sổ.

"Nếu khôngphải cánh tay của ta bị trật khớp, ta sẽ không ngại ném ngươi ra ngoàiđâu.

" Đường Thải Nhi đứng thẳng người đẩy thân hình nặng nề của DạNgu Ngốc ra.

Dạ Ngu Ngốc bắtđầu coi nhẹ uy hiếp bạo lực của Đường Thải Nhi, cười nhìn mặt trời lặn phíaxa,

"Nương tử, ngươi xem, nó thật là đẹp!

"

"Đẹp đẹp đẹpđẹp, cái gì đối với ngươi cũng đẹp!

" Đường Thải Nhi nhìn ánh chiềutà, ngón tay cầm cây gậy trúc đóng cửa sổ lại không cho Dạ Ngu Ngốc nhìn mặttrời chiều nữa

Đường Thải Nhinhìn Dạ Ngu Ngốc bĩu môi ủy khuất khóe mắt không khỏi giật giật mấy cái, đi đếngiường rút ra một chiếc khăn lụa màu trắng, sau đó hướng về phía Dạ Ngu Ngốcngoắc ngoắc ngón tay,

"Tới đây.

"

Dạ Ngu Ngốc vừanghe nương tử gọi mình, lập tức không còn vẻ mặt ủy khuất như vừa rồi, mặt tươiroi rói đi tới.

Đường Thải Nhi đặtDạ Ngu Ngốc trước mặt mình, đưa khăn lụa trên tay che mũi, miệng của hắn lại.

Dạ Ngu Ngốccười,

"Nương tử đang làm gì vậy?

"

Đạo lý ôm đàn tỳbà che nữa khuôn mặt quả thực không sai, bộ dạng che mặt mơ hồ càng mê ngườihơn nữa. . . . . .

"Bộ dạng củangươi thực quá yêu nghiệt.

" Đường Thải Nhi nghiêm túc nói.

Dạ Ngu Ngốc cườihíp mắt, học theo động tác của Đường Thải Nhi, ôm lấy gương mặtnàng,

"Bộ dạng của nương tử thực quá yêu nghiệt!

"

". . . . ..

"

## 5. Chương 5 : Hùng Hổ Vận Tiêu

Laị một câu nói như gió xuân quất vào mặt, khiến choĐường Thải Nhi thần hồn điên đảo, hai con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm đôi mắtcủa Dạ Ngu Ngốc, một dòng điện thuần túy truyền khắp toàn thân.

"Gò má củanương tử thật là nóng.

" Dạ Ngu Ngốc cắn môi, hiếu kỳ nhéo da ĐườngThải Nhi,

"Thật là đỏ nha.

"

"Ngươi là tênkhốn kiếp, buông ta ra.

" Đường Thải Nhi nhất thời cực kỳ ngượngngùng, đẩy hai tay của Dạ Ngu Ngốc ra, xoa xoa mặt của mình rồi ngồi xuốnggiường,

"Ăn đậu hủ của Lão nương, ngươi chán sống rồi, hừ!

"

"Sao? Dạ Nhichưa ăn mà, nương tử có đậu hủ để ăn sao?

" Dạ Ngu Ngốc đến bên cạnhĐường Thải Nhi, ôm cánh tay của nàng mò khắp nơi để tìm đậu hủ.

Đường Thải Nhi ômtrán, thầm than mình lại cùng một kẻ ngu tính toán chi li làm gì, thật sự là vũnhục đối với mình mà.

"Không có đậuhủ, đừng, còn sờ!

" Trừng lớn hai mắt, quả nhiên Dạ Ngu Ngốc dừng tay,người phía sau bĩu môi nhìn về phía Đường Thải Nhi, không tìm đậu hủ nữa.

"Ngươi có biếtvì sao mấy kẻ bỉ ổi vừa rồi khi dễ người không? Bởi vì biểu tình của ngươi đó!Không hiểu sao? Dĩ nhiên, ngươi nhất định không hiểu, chỉ có tiền bối hành tẩugiang hồ nhiều năm có kinh nghiệm phong phú như ta mới hiểuđược.

" Đường Thải Nhi đứng dậy, chắp tay đi đi lại lại trong phòng,lại nói,

"Muốn để cho người khác không khi dễ ngươi, đối với ngươicung cung kính kính, ngươi sẽ phải học cách mỉm cười.

"

"Mỉmcười?

" Dạ Ngu Ngốc nghệch đầu ra, cắn ngón tay nhìn Đường Thải Nhi đitới đi lui.

"Nhìn ánh mắtcủa ta.

" Đường Thải Nhi ở trước mặt Dạ Ngu Ngốc, cặp mắt lấp lánh cóthần nhìn thẳng hắn,

"Cười giống như ta nè ~”

"A

~" Dạ Ngu Ngốc vô cùng nghiêm túc chăm chú học theo nụ cười mà ĐườngThải Nhi tự nhận là rất có chiều sâu, nhưng thật ra nụ cười đó nhìn rất là bỉổi. Nguyên tắc nhíu mày giống Tây Thi được biểu cảm trên mặt của Dạ Ngu Ngốcđúng là có khác, nhìn rất hấp dẫn, cười nhàn nhạt một tiếng, trong ánh mắt dịudàng lại đặc biệt hàm chứa một tia sắc bén quý tộc, khuôn mặt tuyệt mỹ được chebằng một tấm lụa mỏng, lúc này Dạ Ngu Ngốc làm cho người ta chỉ có thể nhìn từxa, có loại cảm giác tôn sùng không dám khinh nhờn, đùa giỡn.

Đường Thải Nhichép miệng xúc động,

"Quả nhiên là cực phẩm!

"

"Nương tử

~~" cặp mắt khẽ cong, âm cuối kéo dài, thoáng chốc làm cho Đường ThảiNhi thiếu chút nữa là ngã lăn ra đất.

"Quả nhiênvẫn là ngu ngốc. . . . . .

" Đường Thải Nhi thở dài một cái, khôngthể trông cậy vào việc Dạ Ngu Ngốc có thể trở thành một công tử hoàn mỹ được,mặt mũi thì có thể yên tâm, không sợ bị phiền phức và khi dễ rồi. Suy nghĩ đếnđây, nàng nhấp một ngụm trà, nhẹ giọng ra lệnh,

"Về sau lúc ở bênngoài phải tận lực duy trì vẻ mặt như vừa rồi, không được đem biểu tình khiếpđảm tùy ý của ngươi biểu lộ ra ngoài, biết không?

"

"He he, cónương tử ở đây, Dạ Nhi cái gì cũng không sợ.

"

"Cái gì? Takhông phải đã nói không cho ngươi kêu ta là nương tử rồi sao? ! Muốn bị đánhhả!

"

"Ô ô. . . . .. Nương tử không muốn ô. . . . . .

"

Hai người gắn bókeo sơn, đúng vậy, như keo như sơn, bởi vì Đường Thải Nhi đã muốn ép Dạ NguNgốc lên giường. . . . . .

Đúng lúc này,tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt chuyện tốt của hai người. Đường Thải Nhi lậtngười xuống giường, dùng ánh mắt áp chế tiếng kêu khóc của Dạ Ngu Ngốc, ngaysau đó bước từng bước phóng khoáng đi đến mở cửa gỗ ra.

Chỉ thấy tiểu nhịkhom người cười nói:

"Công tử, có người muốn gặp.

" Vừa nóithân thể tránh ra nhường lối ột nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm túc mặccẩm y hoa quan đi vào.

Đường Thải Nhisửng sốt, nhìn thân thể to lớn trước mắt thật sự là nhớ không nổi hắn là ngườiphương nào.

"Vị nàylà?

" Lời còn chưa dứt, đã thấy ba kẻ mới vừa rồi bị mình chỉnh bướcvào cửa. Đường Thải Nhi vội vàng lui về phía sau mấy bước, một tay níu cánh tayDạ Ngu Ngốc, nêu đối phương động, nàng sẽ mang Dạ Ngu Ngốc nhảy lầu chạy đi!

Nam tử không có chú ý đến vẻ mặt cảnh giác của Đường ThảiNhi, mà quay đầu lại nhìn tiểu nhị, đôi mắt nhỏ sắc bén, ánh mắt mang theo sátkhí khiến tiểu nhi vội vàng đóng cửa phòng chạy trối chết.

"Các ngươiđến đây làm gì? !

" Thân thể Đường Thải Nhi đã từ từ lui đến bên cửasổ, tay đã sớm sờ vào đoản kiếm bên hông.

Nam tử nghe giọngchất vất bén nhọn của Đường Thải Nhi, trong nháy mắt thay đổi thành vẻ mặt hòaái và cung kính,

"Đại hiệp đừng sợ, tại hạ là tổng tiêu đầu Lâm Bưucủa tiêu cục lớn nhất Thủy thành này, ba người này chính là tiêu phu.

"

Ba kẻ kia vội vàngxếp thành một hàng khom lưng, cúi chào Đường Thải Nhi, trên mặt cũng mang theo nụcười ngây ngô lấy lòng.

Ngửi được mùi âmmưu, Đường Thải Nhi đi đến ngồi xuống ghế, sửa lại tay áo một chút, buông DạNgu Ngốc ra, cặp mắt nhìn về phía bốn người trước mặt,

"Các ngươimuốn gì?

"

Lâm Bưu trừng mắtba kẻ sau lưng, ba người này ngay sau đó quỳ rạp trên mặt đất, trong miệng lalên,

"Mới vừa rồi là tiểu nhân có mắt như mù, mạo phạm hai vị đạihiệp, mong đại hiệp thứ tội!

"

Ba người to lớnđồng thời quỳ xuống đất, sàn nhà yếu ớt gần như không chịu nổi va chạm mạnh nhưvậy. Lúc đó kẻ rung, làm hại Đường Thải Nhi vội vàng vịn Dạ Ngu Ngốc để giữthăng bằng.

Lâm Bưu thấy bathủ hạ biểu hiện không tệ, hài lòng cười một tiếng, quay đầu lại nhìn ĐườngThải Nhi ôm quyền cung kính nói:

"Hôm nay nghe nói đại hiệp một taylại ném được tiêu nặng như một quả núi lớn ra xa đến mấy thước, thật sự là làmtại hạ vô cùng bội phục. Tại hạ đoán, hai vị đại hiệp nhất định là người tronggiang hồ, bản lĩnh hơn người.

"

Chân mày ĐườngThải Nhi giương lên, tìm quạt xếp mở ra phóng khoáng phe phẩy,

"A ~Lâm tiêu đầu quá khen quá khen, tại hạ chẳng qua là một kẻ vô danh tiểu tốt màthôi

~"

"Đại hiệpkhông cần khiêm tốn, không biết hai vị đại hiệp xưng hô như thếnào?

" Lâm Bưu cười hỏi.

Đáy mắt Đường ThảiNhi chợt lóe,

"Tại hạ Đường Cảnh, đây là phó gia Bạch Dạ.

"

"A, thì ra làĐường đại hiệp, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu.

" Lâm Bưu đầu tiếptục vuốt mông ngựa, ngay sau đó bắt đầu chuyển đề tài,

"Không dámgiấu đại hiệp, việc buôn bán hiện giờ của bản tiêu rất khó khăn.

"

Đường Thải Nhi cauchân mày lại, người này xem ra chưa từng nghe qua độc y Đường Cảnh, tại sao mộtchút bất ngờ cũng không có, thật là kỳ quái. Còn nữa việc mua bán của nhà mìnhlại nói với một người ngoài như nàng, ý trong lời nói cũng không rõ ràng. Hất taythu quạt xếp, nàng cười hỏi:

"Là việc mua bán gì khiến cho Lâm tiêuđầu phí tâm như vậy, không ngại nói thử một chút, xem xem tại hạ có thể giúpđược gì hay không.”

Dạ Ngu Ngốc imlặng đứng một bên, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cây quạt lúc đóng lúc mởtrong tay Đường Thải Nhi, trong lòng nhớ lại Đường Thải Nhi có dặn qua, khôngđược nói.

Lâm tiêu đầu vừanghe Đường Thải Nhi mở miệng, trong lòng mừng thầm, lại vội vàng cẩn thận đếngần, thấp giọng nói:

"Mua bán như thế nào, tại hạ không tiện nhiềulời, chẳng qua là, lần này vận tiêu khó khăn, bọn ta đã thăm dò khắp nơi, trênđường vận tiêu lần này sớm đã có hơn bốn, năm nhóm cướp tiêu. Ngày hôm trướctại hạ phái hơn hai mươi người hộ tống vận tiêu, nhưng mà. . . . . . Mới ra cửathành, đi chưa được ba mươi dặm, tiêu đã bị người khác cướp đi.

"

"Cáigì?

" Đường Thải Nhi kinh ngạc, thiên hạ bây giờ đại loạn như vậy sao?Có kẻ dám ngông cuồng cướp tiêu như thế? ! Ngay sau đó chau mày, lo lắnghỏi:

"Ngươi bị cướp tiêu . . . . . . Vậy việc buôn bán phải làmsao?

"

Lâm tiêu đầu antâm cười,

"May mà mấy ngày trước tại hạ chỉ đưa hàng giả mà thôi, chỉmuốn thử một chút.

"

"Thì ra làvậy, Lâm tiêu đầu quả nhiên biết nhìn xa.

"

"Nhưng mà,tiêu vẫn phải vận, chẳng qua là tiêu cục không có người có năng lực, cho nên. .. . . . Cho nên. . . . . .

"

"Ý của Lâmtiêu đầu là muốn hai người chúng ta hộ tống tiêu lần này?

"

"Làm phiềnĐường đại hiệp!

" Lâm tiêu đầu ôm quyền cúi người, sau lưng ba ngườikia cũng vội vàng khom lưng khẩn cầu.

Dạ Ngu Ngốc nhìndáng vẻ bốn người đều đang khom lưng nhìn đất, không khỏi cười he he.

Trong mắt ĐườngThải Nhi trong mắt lóe lên một tia gian trá,

"Nhưng mà, tại hạ còn cóchút chuyện quan trọng muốn làm, mặc dù người trong giang hồ coi tiền tài làvật ngoại thân, nhưng không có bạc sẽ không có cơm ăn, nếu không làm, tại hạ vàDạ Nhi sẽ phải chịu cảnh màn trời chiếu đất . . . . . .

"

"Đại hiệp yên tâm,nơi này có một trăm lượng bạc trắng.

" Lâm tiêu đầu nghe được ý tứtrong lời nói của Đường Thải Nhi, vội vàng từ trong ngực móc ra một túi bạc đưacho Đường Thải Nhi,

"Sau khi chuyện thành công, sẽ có thêm hai trămlượng bạc.

"

"Tốt! Lâmtiêu đầu quả thật là người sảng khoái! Vậy chúng ta khởi hànhthôi!

" Đường Thải Nhi vuốt một trăm lượng bạc, cong miệng cười.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ban đêm, ĐườngThải Nhi và Dạ Ngu Ngốc dẫn đội tiêu Phong Hỏa Hỏa ra khỏi thành.

Ai nói vận tiêurất uy phong, lẫm liệt, hùng hổ, trùng trùng điệp điệp?

Thế nào Đường ThảiNhi nàng đến nơi này lại trở thành lén lén lút lút như vậy? !

Biểu tình củaĐường Thải Nhi như giẫm phải phân, quay đầu lại nhìn ba người kia đang cười hípmắt với Dạ Ngu Ngốc. Ba người kia chạm phải ánh mắt hung hăng của Đường ThảiNhi, vội vàng giống như con mèo nhỏ cúi đầu, tiếp tục điều khiển tiêu xa.

"Còn có,ngươi thật sự không biết cưỡi ngựa sao?

" Đường Thải Nhi căm tức nhìnDạ Ngu Ngốc đang cùng mình cưỡi chung một con ngựa,

"Hai người đànông cưỡi một con ngựa không phải nhìn rất đoạn tụ sao? !

"

"Sao? Nươngtử đang nói cái gì vậy?

" Dạ Ngu Ngốc ôm eo Đường Thải Nhi, hoàn toànkhông hiểu nương tử của mình phát cáu vì cái gì, ngay sau đó bĩu môihỏi,

"Dạ Nhi lại làm sai việc gì rồi sao?

"

Đường Thải Nhi vôlực quay đầu lại, nắm chặt dây cương,

"Không có. . . . . . Không có.. . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc cườingọt ngào, trên mặt tuy cách một lớp lụa mỏng vẫn không được chắn được hơi thởnóng rực của hắn, làm cho bên tai của Đường Thải Nhi ngưa ngứa. Dạ Ngu Ngốcnhìn bộ dạng tránh né của nàng, giống như tìm được một trò thú vị, tiến đếngần, nhẹ nhàng thổi hơi, trong nháy mắt thân thể Đường Thải Nhi cứng đờ, cùichỏ hung hăng đánh về phía sau.

"A!

" DạNgu Ngốc bị đau khom người xuống, đầu dựa trên lưng Đường ThảiNhi,

"Nương tử. . . . . . Ô ô. . . . . . Đau. . . . . .

"

"Đáng đời,làm lần nữa, ta sẽ đạp ngươi xuống ngựa luôn! Lại dám đùa giỡn bổn đại gia,người chán sống rồi.

" Đường Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cưỡingựa.

Ba người phía sauvèo một cái chụm đầu vào nhau. Đại Sơn lấm la lấm lét nói:

"Vừa rồicó nhìn thấy Đường đại hiệp và Bạch đại hiệp làm chuyện mờ ám không?

"

Đại Tượng gật đầunói:

"Tuyệt đối có vấn đề, hai người bọn họ. . . . . . Tuyệt đối lànhư vậy. . . . . .

" Đại Tượng nói xong, hai ngón tay giơ lên, ngay sauđó trên mặt sinh ra một nụ cười mập mờ.

"Hai ngườinày, đoạn tụ! !

" Đại Trư bạo dạn hét lên một tiếng, nhưng trong nháymắt bị Đại Sơn và Đại Tượng che miệng đè xuống.

ĐạiSơn:

"Ngươi không muốn sống nữa sao? ! Đường đại hiệp võ công cáithế, cẩn thận giết ngươi diệt khẩu!

"

Đại Trư đổ mồ hôilạnh, âm thầm kinh hãi, đôi mắt nhỏ liếc về phía hai bóng lưng trên một conngựa trước mặt,

"Quả nhiên là người trong giang hồ, khẩu vị khônggiống chúng ta.

"

Đại Sơn và ĐạiTượng nghe nói thế, không hẹn mà cùng gật đầu một cái.

## 6. Chương 6 : Thiếu Chủ Cướp Tiêu

Ban đêm gió lớn,trên đường nhỏ yên tĩnh chỉ có tiếng vó ngựa đơn bạc và tiếng bánh xe. ĐườngThải Nhi lần nữa ngửa đầu ngáp một cái, con đường phía trước gần như không thấyrõ, may nhờ sau lưng còn có một chỗ tựa lưng ấm áp.

Phóng tầm mắt nhìnmột mảnh đen kịt, u ám, thấp thóang nhìn thấy con đường nhỏ mơ hồ không rõ. Banđêm vào đầu hạ có chút ấm áp, láng máng còn có thể nghe tiếng côn trùng kêu,lại khiến àn đêm có chút quỷ dị.

"Nương tử,chúng ta đi chậm một chút, phía trước có người! Không nên đụng vào người ta, hehe.

" Giọng nói êm tai, dễ nghe của Dạ Ngu Ngốc vang lên từ phía sau.

"Cái gì?!

" Đường Thải Nhi vội vàng nheo mắt nhìn về phía trước, quả nhiên cóbốn, năm bóng người chuyển động,

"Ngu ngốc, sao ngươi nói nhỏ nhưvậy!

" Vừa nói hai tay nắm chặt dây cương, cả người cảnh giác hơn. Đêmkhuya xuất hiện ở nơi hoang vu thôn dã tuyệt đối có vấn đề! Không phải là vậntiêu chính là cướp tiêu!

"Dạ Ngu Ngốc,đợi lát nữa theo sát phía sau của ta, cầm tay của ta không được buông ra, cónghe không!

" Đường Thải Nhi ghé sát Dạ Ngu Ngốc thấp giọng nói.

"Sao cơ? . .. . . .

"

Không chờ Dạ NguNgốc hỏi thêm, mấy bóng đen kia đã nhanh chóng tiến tới gần, nhanh như chớp,một thanh trường đao gọn gàng bổ tới hai người Đường Thải Nhi. Trong nháy mắtba người sau lưng kinh tỉnh, không hề do dự, từ bên hông rút ra trường đao vâyquanh tiêu.

"Ngườiđến là ai? !

" Đường Thải Nhi rút ra đoản kiếm hắng giọng hét.

Hắc y nhân cầmtrong tay trường đao bổ xuống, thấy Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc dễ dàng tránhthoát, trong lòng khó tránh khỏi có chút khó chịu, thấp giọngđáp:

"Người cướp tiêu!

"

"Vônghĩa!

" Đường Thải Nhi oán giận rống to một câu, ngươi không phải tớicướp tiêu chẳng lẽ tới chơi sao? !

"Công tử vẫnnên vui vẻ mà giao tiêu ra, nếu không đừng trách tại hạ hạ thủ không lưutình!

" Đối phương nhắc nhở, giọng nói trầm mê, ở trong màn đêm lạirất dễ nghe.

Đường Thải Nhimang vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng thầm kêu không tốt.

Nghe giọng nóibiết ngay đây chính là mỹ nam!

"Huynh đàinói thật buồn cười, tiêu vật chí thượng, sao có thể dễ dàng giaora!

" Đường Thải Nhi cầm đoản kiếm lần nữa ngăn chặn công kích của đốiphương, binh khí giao nhau tạo ra tia lửa chói mắt.

Mỗi một lần ngănchặn công kích của đối phương, đều bị ép sát không có cơ hội phản công hoặc mócđộc phấn ra, có thể thấy được nội lực của đối phương tuyệt đối hơn mình, còn cóđao pháp của đối phương rất kỳ lạ,

Tám chín phần làvõ lâm tuyệt học, khiến ột giang hồ lãng nữ như Đường Thải Nhi nàng làmsao ứng phó? Huống chi còn phải bảo vệ an toàn cho Dạ Ngu Ngốc, ứng phó càngthêm khó khăn.

Ba người sau lưngcũng bị ba bóng đen bao vây xung quanh, nhưng mà hiển nhiên, ba hắc y nhân kiacấp bậc rất thấp, không thể tách rời ba người ra được.

Màn đêm tĩnh mịchtrong nháy mắt đã không còn, bên tai toàn là tiếng đao, kiếm giao nhau, trướcmắt đều là đao quang kiếm ảnh, trong rừng từng đàn chim bị kinh hãi phân tánchung quanh, đèn lồng treo trước xe tới tấp rơi xuống đất, thoáng chốc dấy lênmột vầng sáng đỏ.

Đường Thải Nhikhông khỏi cảm khái trong lòng, rõ ràng là chỉ có mười mấy người giao tranh,thế nhưng trong phút chốc lại biến thành giao đấu dữ dội như thế.

"A aaa

nương tử

~" Dạ Ngu Ngốc bị Đường Thải Nhi ném tới ném lui, hai mắtnổ đom đóm, chỉ cảm thấy tối tăm trời đất, không có sưc lực.

"Câm miệng!Nắm lấy ta!

" Đường Thải Nhi muốn ngăn cản Dạ Ngu Ngốc tru lên, nhưngvẫn nghe thấy giọng

"A aa

" của hắn, bất đắc dĩ cau mày, vòng mộtvòng, lần nữa đá người ra xa mười thước.

"Nhân huynhthật là không có đạo nghĩa, chỉ vì một gia tài nho nhỏ mà lại ra tay như thế?!

" Đường Thải Nhi chỉ vào mặt hắc y nhân nổi giận mắng.

Hắc y nhân hất máitóc dài ra sau gáy, vẻ tự nhiên hoàn toàn không bị bộ quần áo cẩu thả kia chegiấu. Đôi mắt như nước, dưới ánh trăng chiếu rọi hiện ra vẻ đẹp rung động lòngngười, làm cho Đường Thải Nhi không dám nhìn thẳng. Hắc y nhân nắm bắt thời cơhai tay lần nữa nắm trường đao, nhanh chóng đánh tới Đường Thải Nhi.

"Không phảichứ! Ngoan cường như vậy!

" Đường Thải Nhi tức giận mắng mình lại vìsắc đẹp mà phân tâm, nhìn thấy có khoảng cách nhất định với đối phương, chínhlà thời cơ phóng độc tốt nhất, vội vàng nâng tay lên nhẹ nhàng bung ra, độcphấn vô hình theo gió phủ lên người bịt mặt, ngay sau đó không hề né tránh côngkích của hắn, mà là đàng hoàng đứng tại chỗ tỉnh táo nói,

"1, 2, 3~a! ! !

"

Đường Thải Nhikinh hãi, chỉ cảm thấy trong nháy mắt đầu đã bị một lồng ngực rắn chắc che kín,rồi sau đó thân thể ngã về phía sau. Nàng bị Dạ Ngu Ngốc ôm ngã trên mặt đất,miệng dính đầy đất. Bờ vai Dạ Ngu Ngốc run rẩy, mặt đầy vẻ sợ hãi, trong miệngô hô nói:

"Nương tử, ô ô. . . . . . Nguy hiểm thật nguy hiểm thật. .. . . .

"

"Dạ Ngu Ngốcngươi! Ngươi đụng ngã ta làm gì? !

"

"Đồ khốn muốnđả thương nương tử, không được!

"

"Đả thương tacái gì. . . . . .

" Đường Thải Nhi ý thức được Dạ Ngu Ngốc vì thấy đaokia chém tới nàng, cho nên mới liều mạng dùng thân thể ngăn lại, khóe miệngkhông khỏi cong lên một nụ cười, sau đó chỉ hắc y nhân cũng đang nằm trên mặtđất,

"Hắn hiện tại sẽ không đả thương được ai nữa.

"

Cặp mắt của Dạ NguNgốc đầy vẻ nghi vấn, nhìn hắc y nhân nằm trên mặt đất từ từ mởmiệng,

"Eo? Hắn mới vừa rồi còn đầy sức sống nha. . . . . .

"

Ba hắc y nhân khácthấy tình huống như vậy, đều là kinh ngạc, nhảy ra sau mấy thước, chạy vội tớibên người đang té xỉu, đồng loạt hô:

"Thiếu chủ!

"

Đường Thải Nhinhíu mày,

"Thiếu chủ?

"

Một người trong đóhiển nhiên không đủ tỉnh táo, trong nháy mắt đứng lên cầm đao trúc, mặc dù đãche mặt vẫn không dấu được vẻ dữ tợn trên khuôn mặt kia,

"A a! ! ! Tamuốn giết ngươi! Vì Thiếu chủ báo thù!

" Trong miệng hầm hừ, chạy mộtđường thẳng đánh tới Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhimang vẻ mặt bình tĩnh như thường, vung áo lên, nhấc chân đá một cước.

"A!

" Tênđó bị đau rống lên một tiếng, đao trúc rơi xuống đất, hai tay che tiểu mệnh căncủa hắn, đứng thẳng không được, thuận thế ngã xuống đất vặn vẹo.

Ba người sau lưng:Đổ mồ hôi nhìn hắc y nhân đang ngã xuống đất gào khóc, cũng không khỏi chặn khehở giữa hai chân lại rồi nuốt nước miếng, trong lòng thầm nói may mắn ngày đólúc đùa giỡn Đường đại hiệp, hắn không có đối với mệnh căn của mình. . . . ..Một cước.

"Các ngươi làai? ! Không nói, ta liền để cho Thiếu chủ của các ngươi ngủ cảđời!

" Đường Thải Nhi hạ tay áo xuống, thuận tay vỗ một cái rồi nângngười lên, dùng ánh mắt mê ly của mình nhìn về mấy người trước mặt.

Hai hắc y nhân vộivàng tiến lên đỡ đồng bọn của mình dậy, đều là dùng ánh mắt đồng tình cộng thêmđau đớn nhìn bộ dạng chết đi sống lại của hắn, trong lòng giận dữ mới nghĩ tớimột cước này nếu là đặt ở trên thân mình thì phải đau đến mức nào.

Lúc này bầu trờiđã có chút ánh sáng, cả tầm mắt bị một mảng mờ mờ màu xanh bao phủ, làm chongười ta khó tránh khỏi có chút hoảng hốt.

"Hừ! Chúng tachính là hộ vệ của Tịch Gia bảo! Vị này là Thiếu chủ của Tịch Giabảo!

" Một người trong đó kiêu ngạo nói.

Đường Thải Nhi gãigãi gương mặt, quay đầu lại nhìn về phía ba người sau lưng,

"Cácngươi có nghe nói qua chưa?

"

Ba người đồng loạtlắc đầu.

"Mặc kệ TịchGia bảo hay Đông Gia bảo, lại không để ý đến đạo nghĩa giang hồ mà tới cướptiêu, vô sỉ!

" Đại Sơn tiến lên chỉ vào đối phương mắng, vung trườngđao làm bộ dạng chém tới.

Đường Thải Nhi giơtay lên ngăn lại, Đại Sơn ho hai tiếng lui trở về phía sau nàng.

"Nếu đườngđường là Thiếu chủ của Tịch Gia bảo, tại sao lại làm cái trò cướp tiêu này?Không sợ bôi nhọ danh phận sao? !

" Đường Thải Nhi nghiêm túc nói.

"Hừ! cướptiêu cái gì! trong rương vật kia vốn là bảo vật của Tịch Gia bảo chúng ta, làdo tên cẩu tặc Hình Dận kia đoạt đi!

"

"Cẩu. . . . .. Cẩu tặc. . . . . .

" Người bị thương nắm chỗ bị đau cắn răng nghiếnlợi nói. Một bên đồng bọn vỗ vai hắn,

"Ngươi có thương tích trongngười, chớ nói chuyện.

"

"Cái quái gì,lắm chuyện.

" Đường Thải Nhi nóng nảy gầm nhẹ, ngoài miệng tuy là nóinhư vậy, nhưng cũng âm thầm hiểu lần này hình như mình đã dính vào một cái gìđó không sạch sẽ.

"Đó là việccủa các ngươi! Ta chỉ muốn vận tiêu của Phú Quý tiêu cục đến nơi an toàn, aicản, giết!

" Đại Tượng trừng mắt, rống to, kích thích màng nhĩ củaĐường Thải Nhi.

Dạ Ngu Ngốc kéovạt áo của Đường Thải Nhi,

"Nương tử, là lỗi của bọnhắn!

" Vừa nói xoay người chỉ hướng ba người sau lưng.

Khuôn mặt ba ngườiđều lộ vẻ bối rối, cũng không phải là vì chột dạ, mà là sợ Đường Thải Nhi dùngvõ lực đối với bọn hắn.

"Câmmiệng!

" Đường Thải Nhi không hề nghĩ ngợi, kéo cánh tay Dạ Ngu Ngốcvề,

"Đừng làm phiền.

"

Ba người thở dàira một hơi, Dạ Ngu Ngốc còn bĩu môi khẽ hừ lạnh về phía bọn hắn, bộ dáng rất làdễ thương, làm cho ba người trong tâm nóng rang một hồi.

Đường Thải Nhi mởquạt xếp, mỉm cười nói:

"Bốn vị huynh đài, mặc dù các ngươi luônmiệng nói đồ trong rương vật này là thuộc về các ngươi, nhưng là không bằngkhông chứng. Huống chi, đưa tiêu chính là trách nhiệm của ta, các ngươi lạihùng hổ cướp đoạt như vậy, là làm khó chúng ta. Sao không chờ chúng ta đưa tiêuđến Thiệu Châu tiêu, cố chủ lấy tiêu, thanh toán ngân lượng cho chúng ta rồicác vị mới đi cướp hả?

"

Ba hắc y nhân liếcmắt nhìn nhau, làm như đang trao đổi tin tức gì.

"Tốt, trướccứu Thiếu chủ của chúng ta đã!

"

Đường Thải Nhi từtrong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ nhẹ nhàng ném ra,

"Để cho hắnngửi là độc sẽ được giải.

"

Lúc này trời đãsáng hơn, lộ trình mới đi được một nửa. Đường Thải Nhi thầm than trong lòng,chuyện phiền toái như vậy vẫn nên giải quyết sớm là tốt nhất. Lần nữa nhìn bahắc y nhân hỏi,

"Ngoài các ngươi ra còn có mấy người?

"

Lúc này vị Thiếuchủ đã mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, nghe thủ hạ ở bên tai tự thuật chuyện xảyra lúc hôn mê, trong mắt của hắn là tức giận và không cam lòng. Trong nháy mắt,lúc Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn lại khôi phục thái độ bình thường. Sau đónhìn về phía thủ hạ nào đó đứng ở gần nhất đang che

"Đại ca

" củamình, trong mắt lóe lên một tia đồng tình.

"Mấy vị yêntâm, chỉ có bọn ta, lần trước cướp tiêu đều là giang hồ hiệp sĩ do Tịch Gia bảota thuê.

" Đồng tình đi qua, vị Thiếu chủ này nghiêm mặt nói.

Đường Thải Nhicười nhạt ôm quyền nói,

"Tại hạ Đường Cảnh, vị này là Bạch Si Dạ.Không biết Thiếu chủ. . . . . .

"

"Tại hạ TịchThanh, ngươi. . . . . . Ngươi nói ngươi là Đường Cảnh?

" Tịch Thanhvội vàng trả lời, nhìn về phía Đường Thải Nhi, trong ánh mắt rỉ ra một tia dòxét.

"Tịch Thanhthiếu chủ vinh hạnh vinh hạnh, vậy chúng ta gặp nhau ở Thiệu Châu, cáotừ.

"

"Đợi đã, tạihạ có điều muốn hỏi, không biết các hạ có phải là độc y Đường Cảnh tiếng tăm lưnglẫy trong chốn giang hồ?

"

Đường Thải Nhi dịudàng cười cười, nói dối không chớp mắt,

"Người cùng tênthôi.

" Nói xong, nàng quay đầu lại nói:

"Chuẩn bị lênđường!

"

"Đường tiêuđầu đợi một chút.

"

Đường Thải Nhi lạicả kinh, cau mày nhìn lại, chẳng lẽ tiểu hài nhi này lại muốn gạt ta lần nữa? !

"Mấy ngườitại hạ nguyện cùng Đường tiêu đầu đi tới Thiệu Châu, bảo hộ tiêu an toàn.

"

Đường Thải Nhi đầuóc ong ong chuyển một cái, mỉm cười nói:

"Được rồi, nhưng mấy vị phảithay quần áo trước, trang phục và đạo cụ như thế thật sự là. . . . . .

"

"A, cũngphải, không biết Đường tiêu đầu có quần áo cho ta mượn haykhông?

" Tịch Thanh cười hỏi.

Đường Thải Nhi gãigãi khuôn mặt, xoay người lại đi về phía con ngựa, lật tới lật lui trongtúi,

"Ta nhớ hình như là có vài bộ quần áo.

"

Cặp mắt Tịch Thanhcăng thẳng, thân hình trong nháy mắt như gió vọt đến sau lưng Đường Thải Nhi.

"Ngươi!A!

" Đường Thải Nhi bỗng cảm thấy sau lưng có một luồng gió, vội vàngxoay người, tay lần nữa vung lên, đem độc phấn bung ra ngoài, lại chỉ cảm thấycổ nóng lên, cặp mắt tối sầm, trong nháy mắt ngã xuống đất mất đi trực giác.

Trước khi hôn mêtrong lòng nàng chảy nước mắt, một câu nói thoáng qua đầu, quả nhiên nam nhâncàng xinh đẹp lại càng gạt người.

Tịch Thanh dụngchưởng phong xua tan độc phấn trước mặt, đồng thời khóe miệng nhếch lên, thậtnhanh cầm trường đao chém xuống Đường Thải Nhi đang nằm bất tỉnh trên mặt đất.

"Nương tử!!

" Dạ Ngu Ngốc hoàn toàn bị dọa đến mặt trắng bệch, chạy về phíaĐường Thải Nhi, quỳ gối bên cạnh nàng ô hô,

"Nương tử, ô ô. . . . . .Nương tử không được chết! ! Ô ô. . . . . .

"

Tịch Thanh thoảimái tiếp tục giải quyết mấy tên tiếp theo, lại muốn động thủ với Bạch Si Dạ,nhưng nhìn thân ảnh của Dạ Ngu Ngốc lại không hạ thủ, còn lên tiếng anủi:

"Cái đó. . . . . . Ngươi đừng khóc, ta không có giết hắn, hắn lậptức sẽ tỉnh thôi.

"

"Nương tử, ôô. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc không để ý tới Tịch Thanh, tiếp tục lắc lắcĐường Thải Nhi.

"Thiếu chủ!Không thể lưu người sống!

" Một tên thủ hạ nhắc nhở.

Tịch Thanh nắmthật chặt quả đấm, giữa hai lông mày thoáng qua một chút dodự,

"Thôi, hai người này hẳn không phải là người của Phú Quý tiêu,Phú Quý tiêu căn bản không có người nào gọi là Đường Cảnh tiêu sư, chắc là đượcLâm Bưu thuê trên giang hồ.

"

"Nhưng mà. .. . . .

"

"Ít nói nhảm,nhanh lấy Phi Sắc Lưu Ly ra, rút khỏi nơi đây.

"

"Vâng! Thiếuchủ!

"

Dạ Ngu Ngốc thấyĐường Thải Nhi vẫn bất tỉnh, đứng dậy căm tức nhìn đám người TịchThanh,

"Các ngươi là bọn người xấu! Người xấu!

"

Tịch Thanh mởmiệng muốn giải thích, nhưng cuối cùng không nói gì, cặp mắt nhìn Dạ Ngu Ngốckhông chịu rời đi.

"Thiếu chủ!Trời đã sáng rõ, lát nữa sẽ có người đi qua.

" Một tên thủ hạ thúcgiục.

Tịch Thanh cắnrăng, di dời cặp mắt cùng thủ hạ biến mất ở trên đường nhỏ.

Mà tên có thươngtích trên người kia nhìn đồng bọn chậm rãi dùng khinh công bay đi, vội vàng tậptễnh đi về phía trước, kêu khóc nói:

"Chớ bỏ lại thuộc hạ mà! ‘Đạica’ của thuộc hạ có thương tích! !

"

Đợi tất cả hắc ynhân biến mất khỏi tầm nhìn, khung cảnh thê lương trên đường nhỏ chỉ còn Dạ NguNgốc và Đường Thải Nhi đang hôn mê bất tỉnh cộng thêm ba cái xác lạnh như băng.

Dạ Ngu Ngốc nhìnba cái xác cách đó không xa, lại nhìn Đường Thải Nhi trong ngực, từ từ dẩu môilên.

Hắn, đói bụng rồi.. . . . .

Trong khoảnh khắc,tiếng xe ngựa loáng thoáng truyền đến, Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu nhìn lên, thấyđoàn người khiêng một cỗ kiệu xa hoa chậm rãi đi đến, khóe miệng lập tức nhếchlên, mở miệng cười thật to.

"Nương tử! Cóngười tới! Ha ha!

" Dạ Ngu Ngốc vội vàng ném Đường Thải Nhi xuống đấtchạy tới, sau đó hết sức kiên định lao vào cỗ kiệu.

Đường Thải Nhiđang ngủ mê man hoàn toàn không biết, mình sắp sửa bị một người xa lạ mang đếnmột địa phương xa lạ. . . . . .

## 7. Chương 7 : Nam Nhân Yêu Nghiệt

"A. . . . . .Đầu của ta sao lại đau như vậy. . . . . . A. . . . . . Cổ củata

" Đường Thải Nhi ôm cổ rên rỉ mở hai mắt. Màn trướng thuần trắngđập vào mắt. Hai mắt của nàng dần dần tìm thấy tiêu cự,

"Đây là. . .. . . Đâu? !

"

"Cái thứ màuđen này thật đáng sợ! Không muốn cho nương tử của ta uống đâu!

"

Tiếng Dạ Ngu Ngốctruyền vào từ bên ngoài, Đường Thải Nhi vội vàng ngồi dậy, nhìn xuyên qua cửasổ mơ hồ có thể thấy được thân ảnh cao lớn của Dạ Ngu Ngốc lúc ẩn lúc hiện ởtrước cửa.

"Nhưng màcông tử, đây là chén thuốc mà thiếu gia nhà ta cố ý để cho phòng bếp chuẩn bị,người không hy vọng công tử bên trong sẽ nhanh tỉnh lại sao?

"

"Uống cái nàylà nương tử của ta có thể tỉnh lại sao?

"

"Éc. . . . .. Đúng vậy, nương. . . . . . Tử. . . . . . Của công tử có thể tỉnh lại.

"

Đường Thải Nhinghe Dạ Ngu Ngốc cứ mở miệng ra là nương tử, nương tử, trước mặt không khỏi tốisầm, yếu ớt vô lực dựa vào đầu giường, trào ra nước mắt.

Cửa phòng được đẩyra, Dạ Ngu Ngốc bưng chén thuốc đi vào, nhìn thấy Đường Thải Nhi đã ngồi dậydựa vào đầu giường, bộ mặt không khỏi vui mừng,

"Nương tử, ngươi tỉnhrồi!

"

Đường Thải Nhi cúiđầu, nắm chặt áo ngủ bằng gấm trong tay, không còn khống chế được, cầm gối némvào Dạ Ngu Ngốc.

"Nói ngươi biết bao nhiêu lần rồi! Không được gọi talà nương tử nữa!

"

Cái gối trúng ngaychén thuốc, ngay sau đó một tiếng vỡ nát truyền đến. Toàn bộ chén thuốc văngtrên đất, cũng làm bẩn luôn vạt áo của Dạ Ngu Ngốc.

"Nương tử. .. . . .

" Dạ Ngu Ngốc cúi đầu, bộ dạng ủy khuất,

"Dạ Nhikhông bao giờ gọi nương tử nữa.

"

"Aaaa!

" ĐườngThải Nhi nhìn thấy bộ dạng mê người của Dạ Ngu Ngốc, chỉ cảm thấy trong lòngdâng lên một cảm giác tội lỗi, hốt hoảng, nàng khóc không ra nước mắt đứng dậynhìn quanh, sau đó ôm cột đập đầu vào…

"Thải Nhi saovậy? Dạ Nhi biết sai rồi

~" Dạ Ngu Ngốc ôm vai Đường Thải Nhi, dịudàng nói.

"Ta khôngsao. . . . . . Ta rất khỏe. . . . . .

" Đường Thải Nhi khoát tay, đitới cạnh bàn ngồi xuống, mở miệng hỏi,

"Nơi này là?

"

"A! Đây là nhàcủa tiểu Lam Lam

~" Dạ Ngu Ngốc ngồi bên cạnh Đường Thải Nhi, chốngcằm nhìn nàng ngọt ngào trả lời.

"Tiểu LamLam? !

" Đường Thải Nhi không rõ vì sao, chỉ là trong nháy mắt, vô sốphỏng đoán và suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Theo lý thuyết Dạ Ngu Ngốc bị mấttrí nhớ nên không biết bất kỳ kẻ nào mới đúng? ! Tình huống hiện tại là saođây? ! Chẳng lẻ cừu gia tìm tới rồi? Hoặc là bằng hữu của Dạ Ngu Ngốc nhận rahắn?

"Đúng nha,tiểu Lam Lam, mới vừa rồi nương tử. . . . . . A! Đau. . . . . . Ô ô. . . . . .Mới vừa rồi Thải Nhi nằm ở trên đường không đứng dậy được, sau đó xe ngựa củatiểu Lam Lam đi qua, sau đó Dạ Nhi để cho tiểu Lam Lam ôm Thải Nhi lên xe, sauđó chúng ta tới nơi này nha

~~" Dạ Ngu Ngốc nói sau đó, sau đó mộthồi, mới dùng tay xoa chỗ bị đánh trên đầu.

Đường Thải Nhinghe hắn kể lại, trong đầu tưởng tượng ra cảnh tượng lúc đó: Dạ Ngu Ngốc nhấtđịnh là bộ dạng đáng thương, cặp mắt lóe ra lệ quang mê người, khuôn mặt thuầntình, miệng nhỏ khẽ mở quyến rũ vị tiểu Lam Lam kia.

A ~ sao lại có mộtyêu nghiệt tuyệt vời như vậy!

"Tội chongươi, phải dựa vào việc bán nhan sắc để cứu tiện mệnh của ta.

" ĐườngThải Nhi vỗ vai Dạ Ngu Ngốc, người bên cạnh không hiểu nghệch đầu suy nghĩ.

"Tiểu Lam Lamnói, vì Thải Nhi chắn đường nên xe ngựa bọn họ không đi qua được

~"

Khóe mắt ĐườngThải Nhi giật giật, tình cảnh mới tưởng tượng vừa rồi trong nháy mắt bể tantành, thì ra là. . . . . . Nàng chắn đường. . . . . .

"Đâylà?

"

Một giọng nói dễnghe của nam tử truyền vào tai Đường Thải Nhi, hai mắt vèo một cái nhìn ra cửa,chỉ thấy một vị nam tử mặc cẩm y hoa quan chắp tay đứng trước cửa. Vừa bước mộtchân vào đã nhìn thấy chén thuốc vỡ tan tành trên đất không khỏi dừng lại.

Hai mắt của ĐườngThải Nhi không kìm được mà tiến hành QJ (cưỡng gian) vịmỹ nam trước mặt. Tử y cẩm bào, áo choàng đen mỏng, khí chất tà mị, lúc đưa taynhấc chân đều tản ra sự tôn quý, người này bình tĩnh khác người thường!

"Tiểu Lam Lam

~" Dạ Ngu Ngốc hớn hở đứng dậy, đi đến bên cạnh tử y namtử,

"Mới vừa rồi cái gối làm đổ thứ màu đen này.

"

Khóe miệng tử ynam tử cong lên nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn Đường Thải Nhi,

"Đã tỉnh?Thân thể có khó chịu không?

"

Đường Thải Nhi honhẹ một tiếng, đứng dậy hướng tử y nam tử ôm quyền nói:

"Đa tạ côngtử cứu giúp, ngày khác Đường Cảnh phát tài nhất định hồi báo!

"

"ĐườngCảnh?

" Trong chớp mắt tử y nam tử thoáng qua một tia kinh ngạc và vuimừng. Đường Cảnh, người giang hồ xưng độc y hiệp khách, không nghĩ tới lại lànàng? Vẻ kinh ngạc trong nháy mắt biến mất, cặp mắt lần nữa trở về dịu dàngận,không nhìn ra một tia rung động.

"Đúng vậy,tại hạ là Đường Cảnh.

" Đường Thải Nhi gật đầu, đối với việc đốiphương hoài nghi thân phận của mình không để ý chút nào.

Dạ Ngu Ngốc mởmiệng cười thật to, cũng tự giới thiệu:

"Ta tên là Dạ Ngu Ngốc!

"

Tử y nam tử cườinhạt, vỗ vai Dạ Ngu Ngốc, sau đó đi tới cạnh bàn ngồi xuống, tự rót một chéntrà. Quét mắt nhìn bộ ngực của Đường Thải Nhi, khóe miệng không khỏi nhếch lên,tia phức tạp che giấu trong đáy mắt, dịu dàng nói:

"Lam Anh.

"

"A, Lam côngtử.

" Đường Thải Nhi ôm quyền cúi đầu.

Lam Anh nhìn ĐườngThải Nhi cười một tiếng, đôi mắt tà mị không nhìn ra bất kỳ tâm tìnhgì,

"May mắn quen biết với độc y hiệp khách Đường Cảnh công tử, tạihạ thật là sợ hãi vô cùng.

"

Chân mày ĐườngThải Nhi cau lại, dĩ nhiên là đang nói mình.

Lam Anh cười nhạt,ngón tay vuốt ve dọc chén trà bằng sứ trắng, trong mắt hiện ra một tia dịudàng,

"Thứ cho tại hạ nhiều chuyện muốn hỏi, tại sao Đường công tửlại có quan hệ với tiêu cục Phú Quý kia?

"

"Éc. . . . .. Chuyện này. . . . . .

" Đường Thải Nhi cười cười ngồixuống,

"Là được người ta nhờ vả, ha ha.

"

"A? Vậy tạihạ cũng không hỏi nhiều, không biết Đường công tử tiếp theo có tính toán gìchưa?

"

Đường Thải Nhinhìn Dạ Ngu Ngốc một chút, kề sát vào nhỏ giọng hỏi:

"Đồ bị cướp đirồi hả?

"

Dạ Ngu Ngốc gậtđầu một cái, sau đó ở bên tai nàng nói:

"Ba người to như gấu kia cũngbị giết chết

~"

Đường Thải Nhimang vẻ mặt khiếp sợ, nhìn khuôn mặt tươi cười của Dạ Ngu Ngốc, khóe miệng coquắp,

"Ngươi dường như rất vui vẻ. . . . . .

"

"Đúng nha ~Dạ Nhi không thích mấy người kia mà

~"

". . . . ..

"

Lam Anh nhìn haingười đang bàn luận xôn xao, cặp mắt khẽ cong, cười nhạt, cũng không nhiều lời.

Đường Thải Nhi cảmgiác được ánh mắt của Lam Anh, ho nhẹ một tiếng quay đầu lại nhìn hắnnói:

"Lam công tử có biết Tịch Gia bảo ở đâu không?

"

"Tịch Giabảo? A, không xa, ở Lương thành, cùng Giang thành của ta chỉ cách một ngày cưỡingựa. Công tử nếu muốn đi, ta đây sẽ cho người chuẩn bị ngựa.

" LamAnh vừa dứt lời lập tức đứng dậy muốn đi gọi người.

Tròng mắt ĐườngThải Nhi chuyển một cái, đưa tay ngăn lại,

"Sao lại phiền Lam công tửnữa, bọn ta cũng không có ý đó.

"

Đây là một taygiỏi mua bán, vẫn là đừng dính dáng thì hơn.

Đường Thải Nhinghĩ thầm như vậy, nhưng cái tên Tịch Thanh thật là đáng ghét, nếu để nàng gặpđược, nhất định phải cho hắn nếm mùi lợi hại, mỹ nam thì sao? ! Đường Thải Nhinàng ngay cả thiên tiên cũng muốn cho nếm thử đau khổ!

Chẳng qua là. . .. . . Trong túi chỉ có một trăm lượng đặt cọc, làm thế nào mới tốt. Lông màyĐường Thải Nhi nhăn tít, nàng không trả lại, vậy thì cứ. . . . . . Lấy đi! A haha. . . . . .

"Nương tử,sao mặt của ngươi lúc đỏ lúc trắng vậy? ! Nha! Hiện tại lại xanh lét?!

" Dạ Ngu Ngốc cả kinh nói.

Lam Anh nghe đượctiếng nương tử kia liền cau mày, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, sau đó mỉmcười, bình tĩnh đứng ở một bên.

Đường Thải Nhihung hăng giẫm chân của Dạ Ngu Ngốc, cắn răng nghiến lợi nói:

"Bảongươi không được gọi ta là nương ~~ tử

"

"A a a! !Chân chân chân chân!

"

Đường Thải Nhinâng chân lên, trừng hai mắt cảnh cáo Dạ Ngu Ngốc, người còn lại bĩu môi ngồichồm hổm xoa bàn chân bị đau của mình.

Đường Thải Nhikhông để ý tới Dạ Ngu Ngốc, chuyển sang cười nói với Lam Anh:

"Ngườitrong giang hồ, bốn biển là nhà, về phần tính toán cho tương lai, dĩ nhiên làmang theo hiền đệ của ta xông xáo giang hồ rồi, A ha ha!

"

"Hiền đệ làai? Thải Nhi không mang theo Dạ Nhi sao?

" Dạ Ngu Ngốc đứng lên lolắng hỏi.

"Dạ Ngu Ngốc,ngươi chính là hiền đệ của ta, ngốc muốn chết.

"

"Dạ NguNgốc?

" Lam Anh nghi hoặc nói, thế nào lại có người gọi hiền đệ củamình như vậy?

"A. . . . . .Bạch Si Dạ, Si Dạ! Ha ha. . . . . .

"

"Thì ra lànhư vậy, nếu Đường công tử không có tính toán đặc biệt gì, sao không lưu lại ởnhà ta mấy ngày? Để tại hạ có thể làm một chủ nhà tốt.

"

"Rất tốtnha!

" Dạ Ngu Ngốc hết sức vui mừng trả lời.

Cặp mắt Lam Anhtràn đầy cưng chìu, giơ tay lên vỗ vai Dạ Ngu Ngốc,

"Xem ra Bạch côngtử rất thích nơi này.

"

"Ừ!

" DạNgu Ngốc hưng phấn gật đầu.

Đường Thải Nhi lấytay nâng trán, trong lòng thở dài, thôi xong.

"Vậy làmphiền Lam công tử.

"

"Gọi ta Lamđại ca là được.

" Lam Anh dịu dàng nói, chẳng qua là bởi vì giọng nóicủa hắn mang theo tình ý dạt dào, tròng mắt lại tà mị, lời nói dịu dàng của hắnlàm cho tâm người ta không khỏi run lên, vô cùng yêu nghiệt.

Đường Thải Nhichớp chớp mắt cười một tiếng,

"Đường là họ của Thải Nhi ta, Thải Nhilà nhủ danh của ta.

"

"Đường ThảiNhi, tên không tệ, chính là có chút giống tên nữ tử.

"

Đường Thải Nhi tâmniệm vừa động, ngay sau đó cười nói:

"Nữ tử sao? Ha ha, phải không. .. . . .

"

Giữa hai hàng lôngmày của Lam Anh lãnh đạm như nước,

"Đúng vậy, nếu như Thải Nhikhông phải là nam tử, ta sẽ cho rằng ngươi chính là nữ nhi của vị ‘Thần y’ biếnmất đã lâu Đường Ngân Tử.

"

"A? Sao Lam đạica lại hiểu rõ như vậy? Thải Nhi ngược lại chưa từng nghe qua thần y có một nữnhi, ha ha.

" Đường Thải Nhi bắt đầu hoảng hốt,

"Nhưng màĐường lão tiền bối cũng là người mà ta ngưỡng mộ, nhũ danh giống với vị nữ tửấy, rất may rất may.

"

Đường Thải Nhimang thần sắc bình tĩnh trên khuôn mặt, giọng nói trêu đùa tự nhiên, nhưngtrong lòng đang nổi sóng to gió lớn cuồn cuộn. Làm sao người này biết nữ nhicủa Đường Ngân Tử tên là Đường Thải Nhi? Nàng rõ ràng nhớ mẫu thân từng nói lúcbà mang thai đã buộc phụ thân ẩn cư trong rừng núi? Tên này làm sao có thểtruyền trong chốn giang hồ được? !

Nam tử trước mắtkhông hỏi nhiều về thân phận của

"Đường Cảnh

", thế nhưng cứ bám lấy

"Đường Thải Nhi

" không tha. . . . .

Đường Thải Nhi cóchút nhức đầu, không hiểu người anh em này rốt cuộc suy nghĩ cái gì.

LamAnh:

"Sắc trời không còn sớm, Thải Nhi và Dạ Nhi có đói bụng không? !Theo ta cùng đến phòng ăn dùng bữa đi.

"

Đường Thải Nhi vàDạ Ngu Ngốc đi theo Lam Anh xuyên qua sáu hành lang, hai hồ nước, ba vườn hoa,bốn tiểu tháp, một rừng cây nhỏ. . . . . . Lại không nhìn thấy phòng ăn theolời Lam Anh nói.

"Lam. . . . .. Lam đại ca. . . . . . Còn. . . . . . Lâu không?

" Đường Thải Nhibụng đói cồn cào, cả người vô lực, một tay khoác lên vai Dạ Ngu Ngốc một taychống vào cây mai, yếu ớt hỏi.

Lam Anh nghe xong,quay đầu lại mỉm cười:

"Trước mặt là đến.

"

"Lam đại ca,nhà huynh thật to

~" Đường Thải Nhi cảm khái, không có chuyện gì lạixây lớn như vậy làm gì chứ? !

## 8. Chương 8 : Nửa Đêm Say Mê Nhìn Mỹ Nhân Tắm

Lam Anh cười nhạt,

"Đi thành thói quen, cũngkhông cảm thấy xa lắm.

"

Đường Thải Nhi nắmquyền rơi lệ, kẻ có tiền thật đáng ghét mà. . . . . .

Xuyên qua rừng câynhỏ, một tòa kiến trúc thanh nhã xuất hiện trước mắt, ngẩng đầu nhìn lầu hai,mơ hồ có thể thấy được năm, sáu nha hoàn đang bận rộn bày biện thức ăn và rótrượu.

Kẻ có tiền chínhlà kẻ có tiền, ngay cả ăn cơm cũng xa hoa như vậy.

Đường Thải Nhi hâmmộ trong lòng, liền nhìn thấy Lam Anh thẳng lưng rảo bước đi vào tòa nhà, mấytên nô bộc khom người xuống,

"Thành chủ, rượu và thức ăn đã chuẩn bịtốt.

"

Đường Thải Nhitrừng mắt nhìn, đưa bàn tay run rẩy ra muốn gọi Lam Anh lại, người phía trướccảm nhận được người phía sau đang kinh ngạc mới xoay người lại cười.

"Lam đại ca.. . . . . Huynh là Thành chủ?

"

"Thành chủGiang thành Lam Anh.

"

"Không tráchđược có tiền như vậy. . . . . .

" Đường Thải Nhi hơi cúi đầu cười tà,không ngờ mình lại nhận một thành chủ làm đại ca, rất có mặt mũi nha.

Dạ Ngu Ngốc cúiđầu nhìn khóe miệng Đường Thải Nhi có chút co giật, nghi hoặc đưa tay sờ khóemiệng của nàng,

"Thải Nhi, mặt của ngươi bị đau sao? Có muốn Dạ Nhigiúp ngươi thổi một chút hay không?

"

". . . . ..

"

Vì vậy trên lầuhai không khí có vẻ quỷ dị, mùi thức ăn thơm ngon xông vào mũi, làm cho ĐườngThải Nhi thèm ăn, nhìn lên trên bàn, phía trên bày năm món ăn chính: Là cá rôTùng Giang, cua sống hồ Dương Trừng, tôm Định Hải, cá rồng Giang Nam, gà ăn màyHàng Châu. Những thứ này vốn là tuyệt đối không có khả năng ở chung một chỗ,mỗi một địa phương đều có đặc sản, giờ phút này lại cùng xuất hiện trên bàn gỗnho nhỏ này khiến cho Đường Thải Nhi chắc lưỡi.

Tuyệt đối là kẻ cótiền. . . . . .

"Hai vịmời.

" Lam Anh cười chân thành ngồi xuống,

"Thải Nhi đã rấtđói bụng, không nên khách khí.

"

"Ừ! Lam đạica thật thoải mái!

" Đường Thải Nhi không khách khí động đũa.

"Tiếng Lamđại ca này tại sao nghe Thải Nhi gọi lại êm tai đến vậy nhỉ?

" Lam Anhcười dịu dàng, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn Đường Thải Nhi.

"A? Vậy tagọi thêm mấy tiếng, Lam đại ca chẳng phải là muốn đem Giang thành này tặng chota chứ? Ha ha!

" Đường Thải Nhi cười sảng khoái, đồng thời vài tên thịvệ đứng trong góc cũng rút kiếm bên hông ra.

Rút ra một tấc,thoáng chốc, tiếng cười yếu ớt, vội nói:

"Đùa thôi, Lam đại ca sẽkhông để trong lòng chứ

~"

Lam Anh cười nhưtắm gió xuân, giọng nói dịu dàng như ngọc,

"Có gì không thể? Nếu ThảiNhi thích, đại ca liền đem Giang thành này tặng cho ngươi.

"

Đường Thải Nhinhấp ngụm nước trà, lau mồ hôi đang rỉ ra trên trán,

"Công lực trêuđùa của Lam đại ca thật là không kém gì Thải Nhi, hổ thẹn hổ thẹn, bội phục bộiphục.

"

"Ha ha!

"Lam Anh không khỏi hắng giọng cười một tiếng,

"Còn Thải Nhi là trướcsau như một . . . . . . Thú vị. . . . . .

"

Trước sau như một?Đường Thải Nhi ngẩn người,

"Đại ca nói như thế nào lại giống như đãtừng biết ta.

"

Lam Anh không hềnhiều lời nữa, cười cười cầm chén rượu lên khẽ uống.

Một bên Đương ThảiNhi trò chuyện xã giao với Lam Anh, bên khác Dạ Ngu Ngốc đang liều mạng gặmcánh gà. Nắm chiếc đũa ra sức bẻ, gà nướng

"Vèo

" Một phát giương cánhbay cao.

Vẻ mặt Đường ThảiNhi không chút thay đổi nhìn gương mặt sửng sốt của Dạ Ngu Ngốc, bình tĩnh giơtay lên đưa về phía đỉnh đầu của mình, đem con gà quay cắm trên búi tóc củamình cầm xuống, sau đó lửa giận bừng bừng, nhảy người lên chỉ vào Dạ Ngu Ngốcla ầm ĩ:

"Ngươi muốn dùng con gà này để giết ta sao? ! Hả?!

" Vừa nói vừa ném gà quay về phía Dạ Ngu Ngốc, kết quả dùng sức quámức, gà quay thuận thế bay từ cửa sổ bay xuống lầu dưới.

"A!

" Ngaysau đó ở lầu dưới truyền đến một tiếng thét thê thảm rồi hạnh phúc.

Lam Anh nhìn gà ănmày được hắn cố ý vận chuyển từ Hàng Châu tới cứ như vậy

"Vèo

" biếnmất ngay trước mắt, trong lòng có chút buồn bã, nhưng không phải là đau lòng vìtiếc tiền, mà là tiếc hận, con gà này thật đáng thương, chết cũng đã chết rồi,lại còn bị người ta đem ra làm hung khí bay lên tận hai lần.

Bữa tối đang sôinổi bỗng chốc như rơi vào trong sương mù, khó bề phân biệt không khí này lúcnào sẽ kết thúc. Lam Anh nói còn có việc nên không tiện ở lại tiếp đón, ĐườngThải Nhi cười ha ha tạm biệt Lam Anh, sau đó dắt theo Dạ Ngu Ngốc đi đến phòngkhách ở hậu viện, đương nhiên, là có người hầu dẫn đường.

"Dạ Ngu Ngốc,ta mới nhớ tới, ta ngủ mê mấy ngày?

"

"Hả? Buổisáng gặp tiểu Lam Lam, Thải Nhi ngươi buổi tối đã tỉnh nha!

"

"Ừ. . . . ..

" Đường Thải Nhi gật đầu một cái,

"Ta ba ngày không ngủrồi, tại sao chỉ bất tỉnh có một lát như vậy chứ. . . . . .

"

"Thải Nhinhất định là bị đói tỉnh!

" Cặp mắt Dạ Ngu Ngốc lóe ra tia thông minh,la lên.

Biểu tình củaĐường Thải Nhi như ăn phải gừng, nghiêng đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc, nhẹ giọnghỏi:

"Có cần thiết lớn tiếng như vậy không?

"

Chung quanh ngườiquét sân, nhổ cỏ, đi lại bối rối, sửng sốt một lúc, sau đó lại ai làm chuyệnnấy.

"Bạch côngtử, mời ở chỗ này.

" Nô bộc mở cửa phòng ra, đưa tay khom người xuống.

Dạ Ngu Ngốc vểnhmiệng lên,

"Không muốn, ta muốn cùng Thải Nhi ở một phòng!

"

Vừa dứt lời, bên cạnhliền

"Rầm

" Tiếng đóng cửa vang lên, Dạ Ngu Ngốc quay đầunhìn lại, phát hiện bên cạnh đã sớm trống không, ngay sau đó giọng nói củaĐường Thải Nhi truyền đến từ trong phòng,

"Cửa phòng của ta đã hạ độcdược, chớ có vào.

"

"Nương tử

~" Dạ Ngu Ngốc kêu la thê thảm như quỷ hồn, dọa cho người khác sợchạy mất dạng, biến mất ở hậu viện yên tĩnh.

Đêm khuya, đườngThải Nhi đạp chăn ngủ đến chết đi sống lại, trong phòng tối tràn ngập mùi đànhương thư thái, khiến cho nàng nằm mơ cũng cười giống như sắc lang.

Lật người một cái,duỗi chân dài ra, cánh tay mò mẫm, đúng là mò được một khuôn ngự quen thuộc.

"Ha ha. . . .. . Mỹ nhân? A nha nha, làm thế nào lại có mộng xuân đây ~ người ta sẽ xấu hổ.Ha ha. . . . . . A ha ha. . . . . .

" Đường Thải Nhi nhắm mắt lại lẩmbẩm nói.

"Ha ha, nươngtử, không được sờ lung tung, nhột, nhột, ha ha.

"

Nghe

"Nươngtử

", trong nháy mắt da đầu Đường Thải Nhi tê rần, cặp mắt bỗng nhiên mởra, nhờ ánh trăng thấy rõ khuôn mặt tinh tế như điêu khắc bên gối, hoàn mỹkhông sứt mẻ, há miệng thở dốc, sau đó đá chân một cái.

"A!

"

Dạ Ngu Ngốc bị đạpmột phát không chút lưu tình rớt xuống giường, nằm trên mặt đất kêu đau mộthồi.

"Nương tử, ôô. . . . . . Đau.

"

"Ngươi dámnửa đêm bò lên trên giường lão nương! Ngươi không muốn sống phải không? !

" ĐườngThải Nhi quỳ gối trên giường, một tay chống nạnh một tay chỉ vào Dạ Ngu Ngốc,giống như bà mẹ kế, đôi mắt âm ngoan nhìn chằm chằm vào nam tử nào đó đang chậmrãi bò dậy.

"Dạ Nhi sợngủ một mình. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc ủy khuất cúi đầu, đôi mắt nhưngọc lưu ly thỉnh thoảng chuyển sang nhìn Đường Thải Nhi, thấy bộ dạng tức giậncủa nàng, lại chuyển ánh mắt sang cửa gỗ.

"Sợ cái gì? !Ai ăn thịt ngươi hả!

"

"Chính làkhông muốn ngủ một mình!

"

"Ngươi. . . .. .

"

"Nương tử, DạNhi buồn ngủ, ngủ đi

~" Dạ Ngu Ngốc ngáp một cái, nhấc chân đi tớigiường hẹp.

"Ngươi đừngtới đây! Ngươi bao lâu rồi không có tắm!

" Đường Thải Nhi đưa tay đỡtrước ngực người nào đó.

Dạ Ngu Ngốc lệchđầu suy nghĩ, mở trừng hai mắt, dưới ánh trăng, đôi mắt kia lóe sáng động lòngngười, chỉ cần lóe lên như vậy cũng khiến Đường Thải Nhi hiểu, hắn. . . . . .Không có tắm. . . . . .

"Ừ. . . . . .Éc. . . . . . A. . . . . . Không muốn. . . . . . Thải Nhi. . . . . . Khôngmuốn. . . . . .

"

"Dạ Nhi, nhịnđược, buông lỏng một chút.

"

"A a a, đau.. . . . . Không muốn. . . . . .

"

"Ngoan DạNhi, ta còn không động đây.

"

"Đau. . . . ..

"

"Ô ô. . . . .. Ưm. . . . . . Ô ô. . . . . .

"

"Thải Nhi,không muốn, không muốn nhanh như vậy. . . . . . A. . . . . . Không chịu được. .. . . . A. . . . . .

"

"Trời ạ!Không dùng sức, thế nào đem ngươi rửa sạch sẻ a? ! A? !

" Đường ThảiNhi quấn vải trắng trên tay, hướng về phía lưng Dạ Ngu Ngốc hăm hở xoa xoa,nghe hắn không ngừng kêu đau, Đường Thải Nhi vung vải trắng lên, ném vào trongthùng gỗ, phẫn hận hô.

Dạ Ngu Ngốc ngâmmình trong thùng gỗ, đỏ mắt nhìn về phía Đường Thải Nhi,

"Nhưng màThải Nhi, thật là đau. . . . . .

" Hắn là đại thiếu gia da mỏng thịtnộn, không chống lại được kiểu cọ sát như cuồng phong bạo vũ của Đường ThảiNhi. . . . . . . . . . . .

Đường Thải Nhi thởhổn hển, lại không dám nhìn kỹ vóc dáng mê người của Dạ Ngu Ngốc, lồng ngựctráng kiện kia, còn có. . . . . . Nàng không có nhìn! A! Nơi đó nàng còn chưathấy! A ha ha! Nhưng mà. . . . . . Lúc giúp hắn cởi quần áo, không cẩn thậnnhìn lướt qua mà thôi, chỉ liếc mắt một cái. . . . . .

Dạ Ngu Ngốc khẽđứng lên, lồng ngực dính đầy bọt nước, chỗ mập mờ vừa vặn bị tấm vải trắng ngăncách, hắn nhẹ nhàng áp sát vào khuôn mặt Đường Thải Nhi, chớp mắt cười mộttiếng,

"Thải Nhi không cần lấy vải lau có được không? Lấy tay tắm choDạ Nhi đi!

"

Mặt Đường Thải Nhitrong nháy mắt đỏ lên, lấy tay. . . . . . Lấy tay. . . . . .

"Ngươi thậtlà. . . . . .

" Đường Thải Nhi vừa muốn mắng, lại nhìn thấy tay củamình bị Dạ Ngu Ngốc đặt ở cái to lớn trên da thịt.

Chóp mũi nóng lên,chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu chậm rãi chảy ra.

"A! Thải Nhi,mũi của ngươi!

"

"Sao?

" ĐườngThải Nhi sớm đã bị mê hoặc đến thất điên bát đảo, đưa tay ra sờ dưới cánh mũi,nhìn trên ngón tay dính đầy máu, bình tĩnh cười một tiếng,

"Khôngphải sợ, máu mũi mà thôi, ha ha, ha ha ha. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc, duỗingón tay ra nâng cằm Đường Thải Nhi, rửa sạch sẽ máu dưới mũi nàng, sau đódịu dàng cười một tiếng,

"Thải Nhi, cùng Dạ Nhi tắm đi

~"

“Phốc” Máumũi lần nữa anh dũng chảy ra. . . . . .

-----------

Mà lúc này ở ngoàicửa sổ, Lam Anh một thân hồng y đứng dưới tàng cây, nhìn hai bóng người in trêncửa sổ trong phòng khách, nghe bên trong nhà lúc nào cũng truyền đến tiếng cườiđùa, đôi lông mày không nhịn được mà nhăn lại. Gió đêm thổi qua, nghe đượctiếng xào xạc của cành lá, hắn nhắm mắt dịu dàng nói:

"Xuất hiệnđi.

"

Một nhân ảnh tựtrên cây nhảy xuống, quỳ một gối ở sau lưng Lam Anh,

"Tham kiến chủtử.

"

"Ngươi đã trara lai lịch của người này chưa?

"

"Báo cáo chủtử, không thể tra ra, không có tài liệu nào nói về Bạch Si Dạ cả.

"

Lam Anh nâng tay,bóng đen sau lưng lần nữa biến mất.

Cùng lúc đó, cửaphòng chợt mở ra, Đường Thải Nhi thò đầu ra ngoài, bưng thùng nước trong tayquan sát hai phía, sau đó bước nhẹ đến nhà bếp.

"Hi vọngngười chưa rõ lai lịch này, sẽ không mang đến nguy hiểm chongươi.

" Cặp mắt Lam Anh thoáng qua một tia lo lắng, sau đó trở vềlãnh đạm vốn có, xoay người rời khỏi hậu viện.

----------------

Đường Thải Nhi thảtay áo xuống, duỗi tay tháo tóc dài lỏng lẽo ra,

"Tắm rửa sạch sẽ rồilên giường ngủ đi, đại gia ta muốn gội đầu.

"

Dạ Ngu Ngốc mặcquần áo màu trắng, sợi dây bên hông bị Đường Thải Nhi thắt một cái nơ bướm,nhìn thấy nương tử thả mái tóc dài ra, cặp mắt sáng lên, chạy tới bên ngườinàng,

"Nương tử! Dạ Nhi giúp ngươi tắm!

" Nói xong, bổ nhàovề phía trước, Đường Thải Nhi tránh qua một bên, liền nhìn thấy một người nàođó bản lĩnh kém cỏi nhào vào bên trong thùng gỗ.

"Đồ ngốc nhàngươi! Mới vừa thay quần áo xong, ngươi lại làm ướt!

" Đường Thải Nhichống nạnh nhìn Dạ Ngu Ngốc bị sặc nước, có chút dở khóc dở cười.

Dạ Ngu Ngốc chậmrãi cười ha ha một tiếng, đưa hai cánh tay ôm Đường Thải Nhi kéo vào thùng tắm.

"Ngươi!

" ĐườngThải Nhi ngã trong thùng tắm, chết sống cũng không nghĩ tới, Dạ Ngu Ngốc thuầntình đến cái gì cũng không hiểu, không ngờ lại hư hỏng đến mức kéo mình xuốngnước,

"A! Khụ khụ. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc ômĐường Thải Nhi, kinh ngạc nói:

"Thân thể nương tử thật mềm nha! Ômthật thoải mái ~ Dạ Nhi muốn ôm nhiều hơn

~~" Hắn nói xong, đưa mộtbàn tay to lên phía trước, đặt ở miếng đất vô cùng quý giá của nữ nhân. . . . ..

Thân thể ĐườngThải Nhi tê rần, cứng ngắc ở trong thùng gỗ.

"Dạ Nhi. . .. . .

"

"Ừ. . . . ..

"

". . . . ..

"

"Đây là cáigì? Tại sao Dạ Nhi không có?

" Dạ Ngu Ngốc nghi vấn, thuận tay bóp nhẹhai cái.

"Dạ Nhi. . .. . . Thú vị sao?

"

"Thú vị

~"

"Bốp

" Mộttiếng vang thật lớn xẹt qua bầu trời đêm tĩnh mịch, Đường Thải Nhi mở to haimắt nhìn chằm chằm bộ dạng tội nghiệp của Dạ Ngu Ngốc trước mặt, cùng với bênmá có năm dấu tay hồng hồng,

"Sờ nữa, chặt tay!

"

"Ô ô. . . . .. Nương tử thật hung dữ. . . . . .

"

## 9. Chương 9 : Giang Hồ Không Có Công Bằng

Vật vả đến hơn nửa đêm, hai người rốt cuộc cũng làmxong tất cả mọi việc. Đường Thải Nhi có tấm lòng từ bi như bản năng của mộtngười mẹ, cho phép Dạ Ngu Ngốc ngủ ở trong phòng theo yêu cầu, đương nhiên nàngngủ trên giường, Dạ Ngu Ngốc ngủ dưới đất.

Ánh nến lần nữa tắt đi, căn phòng mờ tối trở lại yêntĩnh, chỉ có tiếng hít thở đều đều của hai người.

Dạ Ngu Ngốc quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi đang nằmtrên giường, gối đầu lên cánh tay của mình cười một tiếng,

"Nương tử. . .. . . He he. . . . . .

"

Đường Thải Nhi lật người, hoàn toàn không có nghe thấycâu nỉ non lộ ra dịu dàng của Dạ Ngu Ngốc.

Hôm sau, ngày mới đã lên, tiếng gõ cửa nhè nhẹ đánhthức hai người từ trong mộng.

Đường Thải Nhi duỗi thắt lưng mệt mỏi ngồi dậy, haimắt mơ màng túm lấy áo choàng bên cạnh phủ thêm, bước xuống giường.

"Nương. . . . . .

"

"A!

"

Lập tức Lam Anh nghe thấy bên trong truyền đến haitiếng

"Binh bốp

", vội vàng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy chính là cảngười Đường Thải Nhi hình chữ đại đặt ở trên người Dạ Ngu Ngốc.

Trong khoảnh khắc sắc mặt của hắn từ trắng chuyển sanghồng, hai mắt bốc hỏa, tiến lên mấy bước ôm Đường Thải Nhi từ trên người Dạ NguNgốc,

"Thải Nhi, ngươi sẽ đè chết Dạ Nhi mất.

" Giọng nói dịu dàng lạiđi với ánh mắt sắc bén không được hài hòa cho lắm.

"A má ơi! Dạ Ngu Ngốc! Ngươi không sao chứ?!

" Trong nháy mắt Đường Thải Nhi bừng tỉnh, bổ nhào người lên trước, nhìnthấy Dạ Ngu Ngốc vẫn nhắm mắt mới lo lắng la lên, khẳng định vừa rồi mình đãđem cả bộ ngực chèn lên trên đầu hắn. . . . . .

Dạ Ngu Ngốc đêm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngôisao chuyển động xung quanh, xảy ra chuyện gì vậy? Ngủ trong phòng cũng bị dãthú tập kích sao?

"Wey wey Wey, tỉnh tỉnh!

" Đường Thải Nhi gọithế nào cũng không thấy kết quả, trực tiếp dùng ngón cái hung hăng ấn vào nhântrung của Dạ Ngu Ngốc.

"A! Đau đau đau!

" Dạ Ngu Ngốc đẩy tay ĐườngThải Nhi, đau đớn ngồi dậy, hai mắt đỏ hoe nhìn Lam Anh và Đường Thải Nhi, ủykhuất nói,

"Ta mơ thấy có một con yêu quái heo đè ta xuống, ô ô. . . . ..

"

Yêu quái heo. . . . . .

Đường Thải Nhi cười gượng hai tiếng, trong lòng cóchút mùi vị khác thường, hai mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc đằng đằng sát khí. . . . . .

--------------

Nếu Lam Anh đã nói sẽ làm một chủ nhà tốt, đương nhiênphải có hành động thực tế. Vì vậy ba người lại lần nữa hùng hổ tiêu diệt đồ ănsáng, rồi bước từng bước phóng khoáng rời đi.

Giang thành, đương nhiên, lộ trình xuất phủ vẫn rất xaxôi, nhưng mà lần này Lam huynh tương đối nhân nghĩa, chuẩn bị cho hai ngườimột cỗ kiệu, dọc theo đường đi ngắm hoa ngắm cảnh cũng không tồi.

Đường Thải Nhi nhìn thì nhìn vẫn không quên giảng choLam Anh phải yêu dân như con, đem này tòa nhà lớn này thu nhỏ lại một chút, địaphương còn lại cấp cho lão bạch tính, có thể thịnh vượng không ít.

Mà Lam Anh chỉ phe phẩy cây quạt thếp vàng trong tay,cười như gió xuân nói:

"Đất ở Giang thành đều phân chia theo nhân khẩu,gia quyến tiểu Lam rất nhiều, nhà của tiểu Lam thật sự không lớn.

"

Nhiều lần trao đổi thất bại, Đường Thải Nhi chỉ có thểdùng quạt che khóe miệng đang co quắp của mình, liếc Dạ Ngu Ngốc đang cười hípmắt ở một bên,

"Nhà ngươi bao nhiêu?

"

"Không biết.

"

"Nhà ngươi có tiền không?

"

"Không biết.

" Dạ Ngu Ngốc vẫn cười ha ha lắcđầu.

"Tin ngươi nhớ được quá khứ là ta không đúng, lỗicủa ta.

" Đường Thải Nhi vỗ vỗ vai hắn, tự ăn năn.

Ra khỏi Giang thành, Lam Anh mặc quần áo bình thườngmang theo Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc đi dạo trong chợ phiên náo nhiệt. Đanglà tháng sáu, vừa vặn gặp lễ Hoa tổ chức mỗi năm một lần, mọi nhà lấy thứ trânquý của nhà mình ra trưng bày hoặc bán, nhìn con phố thật dài, nơi nào cũng cócác loại kỳ hoa dị chủng, trong không khí tràn ngập toàn mùi hoa thấm vào lòngngười.

Ba người đi một bước dừng một bước, thưởng thức hoahoa cỏ cỏ. Đường Thải Nhi tung hoành khắp bốn phương lại ngẩn ngơ cảm thấy mìnhlúc này có điểm văn nhân nha sỹ, chắp tay chầm chậm bước đi, mùa xuân bithương, mùa thu dĩ nhiên là tuyệt sắc.

"Lam huynh nhìn xem, chậu hoa Sơn Trà này màu sắcthật tự nhiên, mùi hương thoang thoảng, kinh lạc lại mang theo một loại thanhnhã không nói nên lời, vừa nhìn nhất định là cực phẩm rồi!

" Đường Thải Nhicất bước thong thả đến trước một quầy hàng, chỉ vào một chậu hoa tán thưởngnói.

Khóe mắt Lam Anh giật giật, kéo Đường Thải Nhi lui lạiphía sau một chút, người sau khóe môi nhếch lên nụ cười mê hoặc nhìn Lam Anh.

"Thải Nhi. . . . . .

" Lam Anh đến gần bêntai nhẹ giọng nói,

"Chậu này là hoa Lan. . . . . .

"

". . . . . .

"

Đường Thải Nhi xin thề, đời này của nàng cho tới bâygiờ cũng chưa từng mất mặt như vậy, quả nhiên, không thể quá đắc ý quên mình,làm người phải khiêm tốn, không có việc gì ngươi giả bộ tri thức cái khỉ gìchứ? !

Lúc đang tự chê bai mình, nàng bỗng cảm thấy một luồngsát khí tự hướng đông nam ùa đến, hai mắt lóe lên, trong nháy mắt lôi Dạ NguNgốc lui về phía sau mấy bước, nhìn mũi kiếm gần trong gang tấc, mồ hôi lạnhchảy ròng ròng.

Phút chốc, đám người hoảng loạn, ban ngày ban mặt, lạicó người cầm hung khí hoành hành ngang ngược, thật sự là hù chết lão bách tínhngày thường luôn luôn hòa bình chung sống rồi. Loáng một cái chợ hoa náo nhiệtbiến thành một khoảng trống rỗng không có bóng người.

Đường Thải Nhi liếc mắt, nhìn người phía trước đangđầy nhiệt huyết. Đáy mắt ngầm phấn chấn nhìn mỹ nam, đồng thời ánh mắt khẽđộng, nhìn khuôn mặt đẹp như bức tranh thủy mặc của mỹ nam bạch y, đây là mộtvăn nhân thích đùa với kiếm.

Lam Anh mở ống tay áo ra, nghiêng người tiến lên, đemĐường Thải Nhi bảo hộ ở phía sau, cặp mắt sắc bén nhìn về phía người đến,

"Kiếm của các hạ dường như đâm không đúng người.

"

"Hừ! Bổn công tử chính là tìm đến nam nhân nàytính sổ!

"

Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, nghe giọng nói nàycó chút quen tai, sau đó bỗng nhiên bừng tỉnh, chỉ vào mỹ nam cao giọng nói:

"Ngươi là Tịch Thanh!

"

Tịch Thanh trừng mắt, lạnh giọng khẽ hừ,

"Mau trảđồ cho ta! Nếu không ta sẽ giết ngươi!

" Vừa nói cặp mắt vẫn không quênlướt qua Dạ Ngu Ngốc đang đứng một bên.

Ánh mắt Lam Anh lạnh băng, khí thế uy vũ khiến choĐường Thải Nhi hơi hơi sùng bái một chút, vì vậy đưa tay vỗ vỗ vai hắn,

"Lam đại ca, ta và hắn có chút thù riêng cần phải giải quyết, phiền ngườichiếu cố tiểu Bạch.

"

Lam Anh gật đầu một cái, nhìn Đường Thải Nhi bằng ánhmắt

"Mọi việc có ta ở đây

", sau đó mang theo Dạ Ngu Ngốc lui qua mộtbên.

Đường Thải Nhi hạ cổ tay, khóe môi nhếch lên kiểu lưumanh cười lạnh nhìn Tịch Thanh,

"Ta nhớ không lầm, là ngươi ám toán tađúng không.

"

Sắc mặt Tịch Thanh khẽ biến, cầm kiếm trong tay do dự,ngay sau đó cắn răng, lại một lần nữa đánh tới Đường Thải Nhi.

"Ngươi nha! Mặt ngoài thì nho nhã, bản chất lạibạo lực! Đếch đỡ được! Ngươi dám chơi đánh du kích!

" Đường Thải Nhi vừamuốn mắng một tiếng, lại thấy thanh trường kiếm mạnh như vũ bảo đâm tới mình,theo bản năng giơ cây quạt trong tay ngăn lại, nhưng không ngờ tới đường kiếmcủa Tịch Thanh lại lợi hại như vậy, trong nháy mắt kiếm chạm vào quạt tẻ ra làmhai, Đường Thải Nhi kinh hãi, vội vàng ưỡn người về phía sau, tóc dài tung bay,xẹt qua thân kiếm.

"Không được làm tổn thương Thải Nhi của ta! Ngươilà người xấu!

" Dạ Ngu Ngốc sợ hãi vội vàng hô, cơ thể làm bộ muốn tiếntới, Lam Anh vội vàng ngăn cản tiểu Bạch đang xúc động lại.

"Bình tĩnh.

" Lam Anh nhẹ giọng nói, sau đógiơ tay lên ngoắc ngoắc ngón tay, trong khoảnh khắc mấy tên hộ vệ từ trong đámngười nhảy ra,

"Bắt nam tử áo trắng lại.

"

"Vâng! Thành chủ!

"

-------------------

Có chỗ dựa vững chắc ở phía sau thật có lợi, không cầnchuyện gì mình cũng phải liều mạng, giống như giờ phút này Đường Thải Nhi đangngồi trên ghế đàn hương nhàn nhã uống trà nóng, nàng mặc dù đánh không lại TịchThanh, nhưng Lam đại ca của nàng có hơn mười thủ hạ tinh anh trong tay thì cóthể làm được. Mặc dù cảm giác có điểm ỷ đông hiếp yếu, nhưng mà, khắp bốnphương nha ~ người trong giang hồ phải hiểu rằng thiên hạ không có chuyện côngbằng

~ Đường Thải Nhi nhấp ngụm trà nữa cho thấm giọng, nhìnTịch Thanh bị trói giống như cái bánh Chưng, lạnh giọng hỏi:

"Dạ Chiêuquốc thái bình như thế sao lại lòi ra một tiểu nhân vô lương như người vậy! Đầutiên là cướp tiêu sau đó giết người, ta cũng chưa nói gì, ngươi lại còn dám ámtoán bổn công tử! Thật là tội không thể tha thứ! Ngươi muốn ta hành hạ ngươinhư thế nào để giải mối hận trong lòng đây? !

"

Lam Anh trừng mắt nhìn, không nói gì, lãnh đạm cùngvới Dạ Ngu Ngốc ngồi ở một bên thưởng thức điểm tâm mà đầu bếp vừa mới làmxong.

"Đường Cảnh! Ta thừa nhận ám toán ngươi là takhông đúng! Nhưng mà Phi Sắc Lưu Ly chính là vật chí tôn liên quan đến sự tồnvong của Tịch Gia bảo ta, Tịch Thanh ta chỉ cần vật này!

"

"Ngươi là nói Phi Sắc Lưu Ly? Chúng ta hộ tốngtiêu là Phi Sắc Lưu Ly?

" Đường Thải Nhi thoáng chốc tỉnh mộng. Phi Sắc LưuLy thứ mà mình vẫn muốn có được, tạm thời không nói chuyện nó có công hiệu cảitử hoàn sinh, giải được bách độc. Màu của ngọc lưu ly tuyệt mỹ kia cũng đủchinh phục nàng, bản thân vẫn mơ ước đem Phi Sắc Lưu Ly kia mài thành một câytrâm cài tóc ngọc lưu ly mà

~

"Đường Cảnh! Ngươi đừng vội giả bộ hồ đồ! Mau đưaPhi Sắc Lưu Ly thật trả lại cho Tịch Gia bảo ta!

"

"Chờ một chút. . . . . . Ngươi nói là, Phi SắcLưu Ly ngươi cướp đi là hàng giả? !

" Lúc này Đường Thải Nhi càng thêm kinhngạc,

"Làm sao có thể? !

"

"Thải Nhi, bình tĩnh.

" Lam Anh đưa tay giữĐường Thải Nhi lại, chuyển sang Tịch Thanh hỏi:

"Các hạ là con trai củaTịch Hạo Vân lão tiền bối?

"

"Đúng vậy.

" Tịch Thanh đứng thẳng sống lưngkiêu ngạo trả lời.

Lam Anh nhíu mày,

"Người đâu, cởi trói cho Tịchcông tử.

"

Đường Thải Nhi im lặng ngồi một chỗ, suy nghĩ trongđầu bay loạn, như là mơ hồ cảm giác mình bị buộc nhảy vào trong một cái âm mưu,sợ rằng rất khó thoát thân.

Hào sảng như nàng, tất cả phương pháp dùng để hành hạTịch Thanh lúc trước chỉ trong nháy mắt không cánh mà bay, lúc này mới thậntrọng suy xét việc hộ tống tiêu lần này.

Sau khi suy nghĩ xong, Đường Thải Nhi bình tĩnh nói:

"Ngươi khẳng đinh, ngươi biết Phi Sắc Lưu Ly trông như thế nào sao?

"

Tịch Thanh được cởi trói, đứng dậy sửa sang lại quầnáo của mình, ưu nhã nhìn phía trước, mắt phượng nhướng lên,

"Đương nhiên!Phi Sắc Lưu Ly kia, từ nhỏ đã làm bạn với bổn công tử rồi, sao có thể nhận lầmchứ.

"

"Trách không được bộ dạng của ngươi lại nữ khínhư vậy, thì ra là hút quá nhiều âm khí của lưu ly a

~" Đường Thải Nhi hámồm bịa chuyện nói, như dự đoán sắc mặt Tịch Thanh lúc đỏ lúc trắng cuối cùngphát xanh.

Dạ Ngu Ngốc khiếp sợ nhìn sắc mặt thay đổi của TịchThanh, sau đó híp mắt nghiêng đầu cười một tiếng,

"Rất thú vị nha!

"

Hai gò má Tịch Thanh trong nháy mắt ửng đỏ, đôi mắtlưu chuyển, nhìn Dạ Ngu Ngốc một cái, khẽ mỉm cười. Nụ cười kia thật là làm mêhoặc chúng sinh, Đường Thải Nhi tin chắc, nếu như vẽ Tịch Thanh mặc nữ trang ởtrong đám nữ nhân, có thể còn tuyệt sắc hơn cả nữ nhân như mình. Đường Thải Nhikhông khỏi có chút xấu hổ.

Lam Anh không hổ là người đứng đầu một thành, lúc bangười ở đó tâm tư đều không bình thường, hắn lại đem tất cả mọi chuyện ở trongđầu tìm ra manh mối, nghiêm túc nhìn Đường Thải Nhi,

"Thải Nhi, ngươikhẳng đinh trên đường ngươi hộ tiêu không có gặp qua người khả nghi nào, đổitiêu vật sao?

"

"Khẳng định không có, nửa đêm, còn chưa đi xa,chỉ gặp nhóm hài tử này thôi.

"

Lam Anh trầm tư,

"Vậy vấn đề nằm ở chỗ tiêu cụckia. . . . . .

"

Đường Thải Nhi gật đầu,

"Ừ, nhưng mà. . . . ..

" Theo lý mà nói, chuyện như vậy nàng cũng nên trở về tiêu cục một chuyếnhỏi cho rõ, nhưng như vậy cũng có nghĩa, phải giao ra một trăm lượng trong túi,vậy cũng là tiền mà!

Mọi người đương nhiên không biết trong đầu Đường ThảiNhi đang suy nghĩ cái gì, rối rít nhìn về phía nàng chờ đợi nàng mở miệng nói.

"Nếu như ngươi chịu đưa ta một trăm lượng, ta sẽgiúp ngươi trở về tiêu cục hỏi rõ chuyện này.

" Đường Thải Nhi ngẩng đầulên, nghiêm túc nói.

Tịch Thanh chống lại hai mắt lóe sáng của Đường ThảiNhi, tâm tình lập tức phức tạp.

Vì vậy hắn cũng là hết sức nghiêm túc trả lời:

"Ta không có tiền.

"

## 10. Chương 10 : Tiểu Sắc Nữ

Tại sao đường đường là thiếu chủ của Tịch Gia bảo lạinghèo đến nổi ngay cả một trăm lượng cũng không có? ! Coi như ở trên giang hồkhông có tiếng tăm đi chăng nữa, nhưng cũng là một Bảo mà, nói không có tiền aitin đây? !

Đường Thải Nhi nhìn thẳng Tịch Thanh, trên mặt đầy vẻkhông tin và buồn chán sau khi bị lừa. Tịch Thanh nhìn biểu tình rối rắm đếnđau bụng của Đường Thải Nhi, chỉ có thể mở to hai mắt, sắc mặt ửng đỏ, vâng dạnói:

"Thật. . . . . . Không có tiền. . . . . .

"

Thật ra thì, Tịch Thanh nói thế không phải là giả.Phải nói nửa năm trước Tịch Gia bảo tuyệt đối có thể đạt tới cảnh giới tiêutiền như nước. Nhưng mà xưa đâu bằng nay, sau khi trải qua năm lần thất bạitrong buôn bán, ba lượt bị bắt phải quyên góp tiền chống thiên tai cộng thêmmột lần tranh chấp án kiện, Tịch Gia bảo đã nghèo như hoa sen trong Tây Hồ kia,băng thanh lại ngọc khiết.

Chuyện kể rằng, vì sao Tịch Gia bảo lại suy tàn nhưthế kia? Trong vòng nửa năm xảy ra nhiều biến cố như vậy, làm gì cũng khôngđược, ăn gì cũng không dư thừa sao? Nguyên nhân cụ thể theo quan điểm của TịnhThanh, đó chính là

"Đều là vì tên khốn Hình Dận kia!

", trong thoángchốc không khỏi làm người khác cảm thấy Tịch Đại thiếu gia là tiểu oán phụ bịhọ Hình nào đó vứt bỏ.

Đường Thải Nhi an ổn ngồi trên ghế bạch đàn, mi tâmvừa nhíu, cầm chén trà lên đưa bằng hai tay tới trước mặt Tịch Thanh,

"Uống miếng nước, rồi tiếp tục nói.

"

“Ừng ực” hai ngụm đã uống cạn chén trà lạnh, TịchThanh hắng giọng, tiếp tục dùng cái giọng điệu khiến người khác nghe vào lỗ taicàng thêm vẻ âm trầm nói:

"Thật vất vả mới mua được muối và gạo, thì mộtnhóm tiểu thương không hiểu từ đâu bỗng nhiên đi vào Lương thành, bán muối giáthấp, mà lại còn treo biển mua một cân muối tặng một cân gạo, cái này gọi làngười làm sao sống đây? Ba mươi vạn thạch muối toàn bộ đều không bán được, hômsau kho muối lại không hiểu tại sao bị ngập nước. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc vỗ vai Tịch Thanh, mặc dù hắn không hiểunhững lời mà Tịch Thanh nói, nhưng do vẻ mặt của hắn quá u oán nên có thể hiểu,người đàn ông này, hiện tại cần có ai đó an ủi.

"Tiểu Tịch Tịch, không khóc đừng khóc nha.

"Dạ Ngu Ngốc mang theo nụ cười thánh nữ, nói như thế.

Đường Thải Nhi thở dài, liếc nhìn Lam Anh bên cạnh mặtkhông chút thay đổi, lại chuyển sang hỏi Tịch Thanh:

"Làm sao ngươi biếtnhững thứ này đều là do Hình Dận làm chứ?

"

"Chính là hắn! Nửa năm trước hắn tới tìm ta muốnPhi Sắc Lưu Ly, kết quả bị ta cự tuyệt, sau đó hắn liền để lại uy hiếp ‘Sẽ cómột ngày, ngươi đích thân đem Phi Sắc Lưu Ly giao cho ta.’

"

Tịch Thanh cắn răng nghiến lợi nói.

Lam Anh một hồi lâu không có nói gì đột nhiên cười mộttiếng, khóe miệng cong lên một tia ý cười hiểu biết,

"Sợ rằng, Phi Sắc LưuLy này hôm nay đã đến tay Hình Dận.

"

Đường Thải Nhi:

"Lam đại ca biết Hình Dận làai?

"

Lam Anh gật đầu một cái,

"Chính là lâu chủ VânThiên lâu.

"

"Cái gì? !

" Đường Thải Nhi kinh hãi,

"Là tà phái Vân Thiên lâu mà mọi người trên giang hồ đều khiếp đảm?!

"

"Đúng! Chính là cẩu tặc! Ta thề có chết cũngkhông đem Phi Sắc Lưu Ly giao cho cái loại đại ma đầu đó!

" Tịch Thanh bựctức nói.

Lam Anh nhìn hai người nói chuyện không đúng trọngđiểm, bình tĩnh mở miệng lần nữa,

"Phi Sắc Lưu Ly kia, hôm nay đã đến tayHình Dận.

"

"Sao?

" Lúc này, Tịch Thanh rốt cuộc cũnghiểu vấn đề,

"Lam thành chủ là khẳng định sao? !

"

Lam Anh cười thâm ý,

"Suy đoán. Thải Nhi, khôngbằng ngươi cùng Tịch công tử trở về tiêu cục Phú Quý ở Thủy thành một chuyến,tìm xem đến cuối cùng là có chuyện gì.

" Lam Anh mỉm cười nói,

"Mộttrăm lượng bạc, ta trả thay Tịch công tử.

"

"Vậy làm sao được, ha ha, Lam đại ca, Thải Nhikhông phải là người ham tiền tài.

" Đường Thải Nhi cười he he từ chối, đôimắt không nhịn được mà lóe sáng.

Dạ Ngu Ngốc trừng lớn hai mắt, nghi ngờ nói:

"Thải Nhi không phải là rất thích tiền sao?

"

". . . . . .

"

". . . . . .

"

Bàn định ổn thỏa, Đường Thải Nhi quyết định ngày maisẽ rời Giang thành, giường lớn mềm mại khắc hoa văn ở phủ Giang thành này, nàngchỉ có thể ngủ nốt đêm nay thôi.

Ban đêm, trăng sáng nhô cao, gió đêm hiu hiu thổi,cảnh đẹp như vậy thật sự làm cho người ta không đành lòng ngủ sớm chút nào.

Đường Thải Nhi liếc Dạ Ngu Ngốc đang yên giấc bên cạnhlại liếc nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, vì vậy mới lật người, vô thanh vô tứclướt qua Dạ Ngu Ngốc, hai chân vững chắc đặt trên đất. Mặc áo choàng vào, vuốtvuốt mấy cái, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Lửng thững đi vào trong đình, dưới ánh nến trong đình,Đường Thải Nhi híp mắt nhìn lại, chỉ thấy hồng y nam tử đang uống rượu ở đốidiện, không cần phỏng đoán, người dám mặc hồng y tươi mát trong Giang thành chỉcó một người, đúng là Lam Anh.

"Ai? !

" Lam Anh mang ánh mắt nghiêm túc, lyrượu từ trong tay bắn ra.

Đường Thải Nhi nghiêng người giơ tay vững vàng chụpđược cái ly, vốn định đùa bỡn với soái ca một chút, nhưng không ngờ ngón taydùng lực quá độ, bóp chén rượu vỡ tan trong tay, ngay sau đó đầu ngón taytruyền đến một trận đau đớn,

"A a a. . . . . . Lam đại ca. . . . . .

"

"Thải Nhi? !

" Nghe giọng nói, Lam Anh vộivàng đứng dậy, nhìn máu tươi không ngừng ở trên cổ tay Đường Thải Nhi rơi xuốngkhông khỏi kinh hãi, vội vàng lướt đến bên cạnh nàng,

"Ngươi nửa đêm canhba không ngủ được hả, sao lại đi ra đây?

"

"Lam đại ca, ngươi cũng không phải là nửa đêmcanh ba không ngủ được ra ngoài uống rượu sao.

" Đường Thải Nhi cãi lại.

Lam Anh nghiêm túc rút mảnh vỡ đâm vào ngón tay nàngra, mày kiếm nhíu chặt,

"Theo ta trở về phòng, ta bôi thuốc chongươi.

"

Đường Thải Nhi không hề gì thu tay lại, cười cười,

"Không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, đại ca quên sao? Ta làđại phu à nha.

"

Lam Anh cười cười,

"Thải Nhi. . . . . .

"

"Đại ca lúc này uống rượu một mình, nói vậy cótâm sự gì sao? Nếu không chê, nói cho Thải Nhi nghe được không?

"

Hai người đi vào trong đình, Lam Anh cười nhạt rót choĐường Thải Nhi một ly rượu,

"Rượu Nam Thủy hương hoa Quế, Thải Nhi nếm thửxem.

"

"Đa tạ đại ca.

" Đường Thải Nhi đưa tay nhậnlấy, đem ly rượu để sát trước mũi,

"Thơm quá

~"

Rượu thấm vào, Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy cổ họng nhưcó lửa đốt, nhất thời không thể lên tiếng.

Lam Anh cười to, vuốt ve sống lưng Đường Thải Nhi,

"Rượu hoa Quế này phải thử chút một, Thải Nhi lại hào sảng rót hết vào, bịsặc đúng không?

"

"Không có. . . . . . Không có sao. . . . ..

" Đường Thải Nhi đỏ mặt, vừa lên tiếng một luồng gió lạnh thông vào cổ,không khỏi sặc một cái, ho khan.

"Tính tình của nàng. . . . . . Mãi mà không thayđổi.

" Lam Anh thấp giọng trách cứ ,

"Người đâu.

"

"Thành chủ.

" Hai nha hoàn từ trong rừng đira, uyển chuyển cúi đầu.

"Pha một bình trà nóng.

"

"Vâng”

Đường Thải Nhi dần dần thở bình thường, níu ống tay áoLam Anh lại, đôi mắt nhiều thêm mấy phần nghiêm túc và sắc bén,

"Rốt cuộcngươi là ai? !

"

Lam Anh run lên, đôi mắt nhìn Đường Thải Nhi từ từ trởnên thâm thúy, làm cho người ta không thấy đáy.

Đường Thải Nhi đẩy cánh tay Lam Anh đang để trên ngườimình ra, lui lại mấy bước,

"Rốt cuộc ngươi là ai?

"

Lam Anh thở dài, ánh mắt tà mị lại tràn ngập ý cười,đưa tay lấy từ trong ngực ra một sợi dây chuyền bình thường đưa tới trước mặtĐường Thải Nhi.

"Cái này không đáng bao nhiêu tiền.

" ĐườngThải Nhi nhìn sang, tiếp tục nhìn chằm chằm Lam Anh.

Khóe miệng Lam Anh co quắp,

"Thải Nhi, nàng khôngnhớ sợi dây chuyền này sao? Lúc nàng sáu tuổi. . . . . .

"

Đường Thải Nhi nghệch đầu, bắt đầu hồi tưởng lúc mìnhsáu tuổi đã làm nên đại sự kinh thiên động địa, thần quỷ khiếp sợ gì.

Ví dụ như. . . . . . Một mình trong rừng lượm một đốngđá lớn xâu thành mười sợi dây chuyền nhỏ, chờ cùng phụ thân xuất cốc vào Lươngthành, nếu là gặp được tiểu nam hài xinh đẹp, sẽ tặng sợi dây chuyền không đánggiá một xu này cho đối phương, làm tín vật đính ước. . . . . .

Chẳng qua là đã từng trẻ người non dạ, huống chi trínhớ của Đường Thải Nhi thật sự không tốt, sớm đã đem đại sự của mình làm ra vứtở sau gáy, mà lần này nhớ lại, trên mặt hiện lên từng trận xấu hổ.

Thật là đáng khinh bỉ.

Lúc ta còn nhỏ tại sao lại sắc như vậy?

"Thải Nhi còn nhớ rõ ban đầu đã nói với ta nhữnggì không?

" Lam Anh nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Đường Thải Nhi, cho lànàng đang ngượng ngùng, vội vàng nhẹ giọng hỏi.

Nghe nói thế, Đường Thải Nhi thất kinh, giơ tay lên rahiệu dừng lại,

"Lam đại ca! Ta. . . . . .

"

Trong nháy mắt Đường Thải Nhi lập tức dừng lại độngtác, trong đầu chợt hiện lên một câu nói làm cắt ngang lời nói của nàng.

"Không bắt được phu quân trở về để chúng tatruyền nghề, cũng không cần về nhà!

"

Hình tượng phụ thân uy vũ dứt khoát xuất hiện ở trướcmắt, Đường Thải Nhi há miệng lại mấp máy miệng,

"Cái đó. . . . . . Lam đạica, ha ha! Thì ra là huynh! ! Ha ha!

" Có trời mới biết, trong túi tre củanàng có bao nhiêu dây chuyền, cũng chỉ có trời mới biết, lúc đó nàng đã đưa chobao nhiêu tiểu nam hài sợi dây chuyền định mệnh kia,

"Thải Nhi làm saokhông nhớ chứ, ha ha! ! Huynh chính là tiểu nam nhi đó sao! Ha ha! Éc. . . . .. Chẳng qua là không nghĩ tới, tiểu nam đồng khả ái lúc đó bây giờ đã trổ mãyêu mị như vậy! Ha ha!

"

Lam anh tự động bỏ qua lời khen lớn lên không tệ củaĐường Thải Nhi đối với hắn, khóe miệng cong lên,

"Xem ra Thải Nhi cònnhớ.

"

"Éc. . . . . . Thê tử của Lam đại ca chắc rấtnhiều . . . . . .

"

"Tiểu Lam không thê không thiếp, ở hai viện đềulà thân tín của ta.

"

Đang suy nghĩ sâu xa, giọng nói trong trẻo của Dạ NguNgốc vang lên từ phía sau, Đường Thải Nhi hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy DạNgu Ngốc mặc quần áo màu trắng, tâm không khỏi run lên.

"Nương tử?

" Dạ Ngu Ngốc cười cười, quẹo đầunhìn Đường Thải Nhi, gió nhẹ thổi qua, tóc đen tùy ý tung bay, đôi mắt sáng rõ,cặp mắt nuốt chửng tất cả ý thức của Đường Thải Nhi.

Lam Anh trong mắt lóe lên một tia tức giận, nhìn DạNgu Ngốc,

"Vì sao hắn gọi nàng là nương tử?

"

Đường Thải Nhi cười hai tiếng, chỉ trong nháy mắt,trong đầu của nàng đã hiện ra rất nhiều ý tưởng và giả thuyết. Nói sự thật choLam Anh? Không thể! Mình và Lam Anh chỉ mới quen biết hai ngày, cũng không hiểurõ hắn là người như thế nào, làm như vậy quá mạo hiểm, an toàn của Dạ Ngu Ngốclà trên hết. Nói mình và Dạ Ngu Ngốc đã thành thân? ! A! Vậy cũng không thể!Đây chẳng phải là chặt đứt nhân duyên của nàng với nam nhân yêu nghiệt sao.

Suy đi nghĩ lại, Đường Thải Nhi thản nhiên cười,

"Đầu óc tiểu Bạch có vấn đề, hắn cho rằng ta là nương tử của hắn, ha ha!Không ngại không ngại, đều là người trong giang hồ, không câu nệ tiểutiết.

"

"Đầu óc có vấn đề thì phải chữa, y thuật của ThảiNhi cao siêu, vẫn không chữa được sao?

" Lam Anh hai mắt thổn thức, nhìnthần thái mất tự nhiên của Đường Thải Nhi, trong lòng suy tính nếu từ từ bồidưỡng tình cảm ấm áp chi bằng thừa thắng xông lên một lần bắt luôn mỹ kiềunương.

"Có thể, nhưng mà cần có thời gian, ha ha.

"

"Ừ, sau khi ta với nàng thành thân, Dạ Nhi cũngkhông thể gọi như vậy nữa, truyền ra ngoài sẽ không tốt.

" Đôi mắt Lam Anhchuyển một cái, cười cười, giơ tay lên vuốt ve mái tóc Đường Thải Nhi.

## 11. Chương 11 : Muốn Thành Thân

Sau khi ngươi với ta thành thân. . . . . .Sau khithành thân. . . . . . Thành thân. . . . . . Thân. . . . . . Thân. . . . . .

Một câu nói cứ trầm bổng trong đầu Đường Thải Nhi, kéodài liên tục.

Dạ Ngu Ngốc nghe hai chữ thành thân, đáy mắt tinhkhiết từ từ lật lên một tia bị thương,

"Nương tử, các ngươi đang nói cáigì vậy? Dạ Nhi không hiểu. . . . . .

"

Đường Thải Nhi giật giật khóe miệng, nhìn về phía LamAnh,

"Lam đại ca, cái đó, những chuyện này. . . . . . Chờ Thải Nhi xử lýxong chuyện Phi Sắc Lưu Ly sẽ bàn lại sau, được không?

"

Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, không nghĩ nửa đêmtản bộ, lại lòi ra một người si tình muốn đính ước, việc này cũng quá đột ngộtrồi.

Lam Anh cười nhẹ, chân mày cau lại liếc nhìn Dạ NguNgốc, ngay sau đó lạnh nhạt nói:

"Cũng tốt, Thải Nhi cũng sẵn dịp mấy ngàynày mà suy nghĩ thật kỹ, tiểu Lam ở Giang thành chờ Thải Nhi về.

"

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, cất bước rời khỏi đình,túm cổ tay Dạ Ngu Ngốc vội vàng trở về phòng.

Dưới đình, Lam Anh đứng chắp tay, nhìn bóng lưng ĐườngThải Nhi mà âm thầm xuất thần, đợi thân ảnh kia biến mất ở trong rừng, hắn rũmí mắt xuống, che khuất vẻ yếu ớt trong đáy mắt,

"Thải Nhi. . . . . . A,ta có phải quá gấp không?

"

Tịch Thanh đứng trong góc khuất vuốt cằm, lắc mình mộtcái vô thanh vô tức cách xa rừng cây nhỏ, chắp tay sau lưng lắc đầu cảm thán,

"Vị Lam thành chủ này thật là dũng cảm, ta chỉ là thuần túy thích nam nhânmà thôi, hắn lại muốn cưới một nam nhân về nhà. . . . . . Dáng dấp của ĐườngCảnh cũng chả có gì đặc biệt, muốn thanh thân thì nên cưới Dạ Nhi a. . . . ..

"

Chỉ có trời mới biết, tối nay rốt cuộc gió thổi nhưthế nào mà ai cũng đều không ngủ được, ngồi chồm hổm trong góc tường nghe ngườikhác tám chuyện. . . . . .

-------------

Đường Thải Nhi không để ý tới một đống câu hỏi của DạNgu Ngốc đi phía sau, trực tiếp đẩy cửa phòng, bước vào trong đóng cửa lại.

"Nương tử?

"

Đường Thải Nhi hít sâu, để cho đầu óc rối bời an tĩnhlại, ngẩng đầu chống lại cặp mắt của Dạ Ngu Ngốc, khẽ mỉm cười,

"Không cógì, Dạ Ngu Ngốc ngoan, đi ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm.

"

"Ta tên là Lăng Dạ Tầm.

" Dạ Ngu Ngốc cúiđầu, chỏm tóc ngắn trên trán chặn lại hai mắt của hắn, trong phòng mờ tối,Đường Thải Nhi đọc không ra bất kỳ tâm tình gì của hắn, chỉ cảm giác được hắnkhông giống bình thường.

Là tức giận? Làm sao có thể, hắn là một tiểu bạch cáigì cũng không hiểu được, làm sao biết tức giận.

Đường Thải Nhi thu lại thần sắc,

"Ngươi nhớ tớiquá khứ trước kia, không muốn nhắc lại cái tên Lăng Dạ Tầm này! Ngươi là BạchSi Dạ, không phải là Lăng Dạ Tầm.

" Cảm giác được giọng điệu của mình cóchút nghiêm khắc, nên giọng nàng mềm lại một chút,

"Dạ Nhi, ngủ đi, ngoan.

"

Nhìn Dạ Ngu Ngốc vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, ĐườngThải Nhi thở dài, đi tới, nắm lấy cánh tay hắn muốn khiêng hắn lên giường, cảmgiác trên người của hắn lạnh như băng, Đường Thải Nhi không khỏi cau mày,

"Về sau đi ra ngoài vào ban đêm, phải nhớ mặc nhiều quần áo mộtchút.

"

Chợt, có hai cánh tay ôm Đường Thải Nhi vào lòng, nàngkinh hãi gần như quên cả hô hấp.

Dạ Ngu Ngốc ôm chặt lấy Đường Thải Nhi,

"Thải Nhisẽ không bỏ lại Dạ Nhi, đúng không?

"

"Dĩ nhiên, sẽ không rời xa ngươi.

" Đường ThảiNhi không khỏi bật cười, nâng hai cánh tay lên ôm lấy Dạ Ngu Ngốc, bàn tay nhènhẹ vỗ về lưng của hắn,

"Đồ ngốc. . . . . .

"

-------------

"Hai mắt Đường huynh vô thần, đáy mắt phát thanh,bộ dạng gặp đại nạn, chắc là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt?

" Tịch Thanhngồi trên lưng ngựa, vẻ mặt là kiểu

"Ta đang nhìn ngươi chê cười

".

Cặp mắt vô thần của Đường Thải Nhi từ từ di động, nhìnvề phía Tịch Thanh,

"Ta vốn tưởng rằng thằng nhãi ngươi là một thánh nữngây thơ, không nghĩ tới dĩ nhiên là Mẫu Dạ Xoa vác miếu thờ trinh tiết, quámức thối nát.

"

Sắc mặt Tịch Thanh tối sầm, thở một hơi thở gấp cũngkhông được, nhìn ngựa của Đường Thải Nhi chạy nhanh, càng lúc càng xa run runquát:

"Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi ngươi ngươi. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc ôm eo Đường Thải Nhi, quay đầu nhìn lại,hướng về phía Tịch Thanh cười he he,

"Tiểu Tịch Tịch, tới đua ngựa nha!Thải Nhi! Cưỡi ngựa chạy mau

~"

Đường Thải Nhi cười to,

"Được! Dạ Nhi, nắm chặt!Giá!

"

"Chờ ta một chút! !

" Tịch Thanh vung roingựa, đuổi theo.

Tuấn mã là Lam Anh ượn, ba người không quá nửangày đã tới Thủy thành, vào thành, dắt ngựa đi đến cửa lớn của tiêu cục PhúQuý, Đường Thải Nhi ngửa đầu liếc nhìn bảng hiệu vàng rực trên cửa chính, cặpmắt không khỏi nổi lên trống rỗng.

Dạ Ngu Ngốc nhìn theo ánh mắt của Đường Thải Nhi bắtchước nàng ngửa đầu,

"Thải Nhi, ngươi đang nhìn cái gì?

"

"Mấy cái chữ này tuyệt đối được làm bằngvàng.

"

"A

~" Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái,

"Làmbằng vàng

~"

Tịch Thanh nhìn về phía hai người, không khỏi thúcgiục,

"Đi vào, đi vào, đừng nhìn nữa.

"

Đường Thải Nhi sửa lại áo một chút, phất ra cái quạtxếp,

"Gấp cái gì.

" Vừa nói vừa bước lên bậc thang, đi vào tiểu đườngcủa tiêu cục. Chung quanh không dưới trăm người lui tới, bên tai đều là đangcãi nhau về giá cả và vân vân, nhìn cảnh tượng buôn bán thịnh vượng như thếtrong lòng không khỏi có một chút hâm mộ nho nhỏ.

Lúc này một quản sự mặc trường sam màu xanh vội vàngxông tới trước mặt, hai tay ôm quyền cúi đầu, ngay sau đó mở miệng hỏi:

"Mấy vị đại hiệp, là muốn vận tiêu?

"

Đường Thải Nhi ôm quyền đáp lễ, cười híp mắt trả lời:

"Chúng ta là đến tìm Lâm tiêu đầu.

"

Trong ánh mắt của đối phương dính vào một tia thậntrọng, đánh giá trên dưới mấy người Đường Thải Nhi, sau đó cười cười dẫn bọn họđến thiên sảnh nhã tĩnh,

"Mấy vị xin chờ ở chỗ này.

"

Đường Thải Nhi:

"Làm phiền làm phiền.

"

Dạ Ngu Ngốc ôm hai má ngồi ở trên ghế đùa giỡn vạt áocủa Đường Thải Nhi, còn Tịch Thanh thì di chuyển trước trước sau sau, trái tráiphải phải, tới tới lui lui, một chút bình tĩnh cũng không có.

Đường Thải Nhi nhíu lông mày, dùng giọng thương lượngkhuyên nhủ:

"Tịch huynh, ngươi ngồi xuống chờ đi, nếu không người khác sẽtưởng rằng ta ngược đãi ngươi, quan trọng hơn là, ngươi còn lúc ẩn lúc hiện ởtrước mắt ta như vậy, ta sợ ta thật sự không nhịn được mà ngược đãi ngươi. . .. . .

"

Tịch Thanh phẫn hận trợn mắt nhìn Đường Thải Nhi mộtcái, vung trường sam lên đặt mông trên ghế.

"Thế này mới đúng. Ta nói này, Dạ Nhi ngoan, đừngnghịch góc áo của ta nữa, chơi nữa ta sẽ cáu!

" Đường Thải Nhi đánh rụngmóng vuốt của Dạ Ngu Ngốc, dịu dàng khuyên nhủ.

Dạ Ngu Ngốc cười ngọt một tiếng, buông lỏng hai tayra, chuyển sang ngọc bội bên hông của Đường Thải Nhi.

"A. . . . . .

"

"Mấy vị đại hiệp chờ lâu, a! Là ngươi!

" LâmBưu bước vào thiên sảnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt nhìn thấy Đường ThảiNhi đã biến mất không còn một mảnh.

Đường Thải Nhi cười hàm chứa, lấy một trăm lượng bạc từtrong ngực ra, nhẹ đặt lên bàn,

"Đây là tiền thù lao ngày đó Lâm tiêu đầugiao cho Đường Cảnh, hôm nay đặc biệt quy thuận.

"

"Tiêu vật kia đâu? ! Ngày hôm trước nhận được thưdo Lam thành chủ gởi, nói là tiêu vật bị người cướp đi?

"

Đường Thải Nhi dùng khóe mắt liếc Tịch Thanh ở phíasau, ngay sau đó đau lòng cười,

"Đúng vậy, bị người ta cướp đi, tại hạkhông tài hộ tiêu.

"

"Phi Sắc Lưu Ly rõ ràng là giả!

" Giọng nóitrong trẻo lạnh lùng của Tịch Thanh vang lên sau lưng.

Khóe mắt Đường Thải Nhi giật giật, hận không thể đánhTịch Thanh một trận, quả nhiên sau một khắc sắc mặt Lâm Bưu đã biến đổi, nhìnvề phía Tịch Thanh,

"Là ngươi cướp tiêu vật sao? !

"

Quả nhiên trong xương tủy của Tịch Thanh đang huyếtmạch phẫn đời của thiếu niên, nghe Lâm Bưu nói xong, hừ lạnh trong miệng,

"Phi Sắc Lưu Ly vốn là bảo vật của Tịch gia ta! Tại sao lại nói cướpbóc!

"

"Hừ! Nói miệng không có bằng chứng, ban đầu cốchủ gửi tiêu cũng đã lấy ra bằng chứng trình quan phủ, bọn ngươi cướp tiêu, Lâmmỗ nhất định phải đòi lại công bằng! Còn ngươi nữa! Đường công tử, thì ra ngươilà đồng bọn của đám cường đạo này! Thật không nghĩ tới ta lại nhờ không đúngngười, giao tiêu vật vào tay ngươi!

"

"Nói thế sai rồi! Lâm tiêu đầu ngươi. . . . ..

"

"Đường công tử, mau trả tiêu vật lại, nếu không,ta sẽ đưa ngươi đến nha môn!

" Vẻ mặt Lâm Bưu nghiêm túc, vuốt chòm râuquát lớn.

Đường Thải Nhi bị nói đến á khẩu không trả lời được,cảm giác hận không được nhảy vào trong bụng mẹ mà trọng sinh lần nữa, tẩy đioan khuất của mình. Thần sắc bình tĩnh lại, nàng đi tới bên cạnh Tịch Thanh,

"Lấy Phi Sắc Lưu Ly ngươi cướp ra! Trả cho hắn!

"

"Đó là giả, ta lúc ấy dưới cơn thịnh nộ đã. . . .. .

"

Hai mắt Đường Thải Nhi trừng lớn,

"Ngươi làm cáigì? !

"

"Bị ta dùng nội lực chấn thành bột.

" Cặp mắtTịch Thanh chớp chớp, ngay sau đó không hề nhìn thẳng hai mắt Đường Thải Nhi mànhìn ra ngoài cửa.

Dạ Ngu Ngốc bước lên chắn trước người Đường Thải Nhivà Tịch Thanh,

"Rõ ràng chính là ngươi cường ép giao phó cho chúng ta, tạisao lại nói lỗi là ở chúng ta!

"

"Hừ! Lão phu tự biết không cách nào cãi nhau cùngbọn ngươi giang hồ vô lại, gặp quan phủ đi!

"

Đường Thải Nhi cấp bách đến giậm chân, thấy Lâm Bưucất bước muốn rời khỏi, vội vàng lướt đến trước người hắn,

"Lâm tiêu đầuchờ một chút, xin cho tại hạ mười ngày, mười ngày sau, nhất định sẽ trả tiêuvật lại.

"

"Tại sao ta phải tin ngươi!

"

Đường Thải Nhi mấp máy miệng, từ trong ngực lấy ra mộtkhối ngọc thạch nhìn rất bình thường,

"Đây là chi bảo Vẫn Thiên Châu, giátrị không thua kém Phi Sắc Lưu Ly, tại hạ nguyện cầm cố vật này ở đây. Mườingày sau, lấy Phi Sắc Lưu Ly đổi lại.

"

Lâm Bưu cầm ngọc thạch lên, thần sắc cả kinh,

"Các hạ lại có vật này. . . . . .

"

"Ý Lâm tiêu đầu như thế nào?

"

"Được, ha ha, hôm nay được nhìn thấy chi bảo VẫnThiên Châu mà người giang hồ vẫn muốn giành giật, rất may. Vật này để ở tay ta,cũng coi như ngươi không dám chạy! Được! Ta sẽ cho ngươi mười ngày!

"

Đạt được giao dịch, đám người Đường Thải Nhi bị mời rangoài, ngay cả bữa ăn trưa cũng không có giữ lại.

Đứng ở cửa tiêu cục, gió lạnh thổi qua, Đường Thải Nhingửa đầu nhìn trời, trong lòng thật là bi thương.

Tịch Thanh liếc nhìn chung quanh, cặp mắt sợ hãi nhìnchằm chằm than,

"Ngươi thậm chí có giang hồ chí bảo Vẫn Thiên Châu!

"

Đường Thải Nhi liếc hắn một cái, một tay dắt dâycương, một tay kéo Dạ Ngu Ngốc cất bước đi về phía trước. Tịch Thanh thấy ĐườngThải Nhi không để ý tới mình, vội vàng dắt ngựa của mình theo tới,

"Rốtcuộc gươi là ai? ! Tại sao lại có Vẫn Thiên Châu? !

"

"Đó là giả.

" Đường Thải Nhi nhàn nhạt bỏ lạimột câu, không để ý tới Tịch Thanh đang sửng sốt tiếp tục đi đến cửa thành.

Tịch Thanh đuổi theo lần nữa,

"Vậy sao ngươi lạimang theo hàng giả bên người?

"

"Ngươi nói nhiều thật!

" Đường Thải Nhi đứnglại, quát Tịch Thanh, tâm tình cực kỳ khó chịu. Đều là bởi vì người trước mắtđã ngu ngốc không biết cái gì lại còn cố, làm hại mình rước lấy phiền phức, cònphải giao thánh dược Vẫn Thiên Châu dùng để chữa thương vào tay người khác đểđổi lấy kỳ hạn mười ngày.

"Thải Nhi ~ Tiếp theo chúng ta đi đâu?

" DạNgu Ngốc nắm chặt bàn tay ấm áp của Đường Thải Nhi, cười đùa hỏi.

Đường Thải Nhi phi thân lên ngựa, tiện tay túm Dạ NguNgốc ngồi ở phía sau,

"Vân Thiên lâu!

" Dứt lời, giục ngựa chạy nhưđiên.

## 12. Chương 12 : Lẻn Vào Vân Thiên Lâu

Bên trong tiêu cục Phú Quý.

Lâm Bưu ngồi trong gian phòng u ám, mượn ánh nến nhìnThiên Châu trong tay, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn kéo ra một tia ý cười quỷ dị,

"Đường Cảnh, không hổ là độc y đại hiệp, Vẫn Thiên Châu lại ở trong taycủa ngươi, trách không được ta thay chủ thượng tìm kiếm đã nhiều năm cũng khôngtìm ra manh mối.

"

Trong góc tối đột nhiên hiện lên một bóng đen, Lâm Bưucười cười đặt Thiên Châu vào trong hộp báu, hướng về phía bóng đen kia nói:

"Sao người có thể khẳng định, Đường Cảnh sẽ đi Vân Thiên lâu?

"

Bóng đen phát ra một hồi tiếng cười rất nhỏ,

"Tathuận dòng đẩy thuyền xuống.

"

Lâm Bưu vuốt vuốt chòm râu, đôi mắt nhỏ híp lại thànhmột đường,

"Độc y đại hiệp từ trước đến giờ không dễ dàng cứu người, tínhtình lại càng thêm cổ quái, âm tình bất định, chẳng qua cục diện hiện nay, hắnkhông muốn cứu cũng không được nữa rồi, đại nhân, mưu kế của ngài quả thậtkhông tệ.

"

"Hừ, đa tạ Lâm các chủ khen ngợi.

"

Lâm Bưu cười to,

"Ha ha! Lâm mỗ chỉ là một tiểunhân vật thu tập tình báo mà thôi, danh xưng Các chủ thì không dám nhận đâu.Đại nhân người gọi như vậy thật làm tiểu nhân sợ hãi.

"

"Sợ hãi? Không nhìn ra.

"

"Ha ha, Vẫn Thiên Châu này, còn phải làm phiềnđại nhân giao cho chủ thượng.

" Nói xong, cầm hộp báu ném vào trong góc,bóng đen giơ tay lên vững vàng bắt lấy,

"A, Vẫn Thiên Châu này có thể trởvề trong tay Đường Cảnh hay không đều chưa thể biết được.

"

Bóng đen sửng sốt,

"Tại sao Lâm các chủ lại nóinhững lời ấy?

"

Lâm Bưu dừng một chút, cầm bình trà lên tự rót mộtchén trà,

"Lâm mỗ chẳng qua là lo tính cách quật cường của Đường Cảnh, nếuvẫn không chịu cứu, đến lúc đó, chủ thượng nhất định sẽ giận dữ đem. . . . ..

" Vừa nói tay làm hình lưỡi dao, để ở trước cổ cắt một cái.

Thân hình bóng đen nhoáng một cái, ngay sau đó nắmchặt hộp báu trong tay,

"Đường Cảnh sống hay chết, không cần ta và ngươiphải trông nom.

"

"Sao? Lâm mỗ nghe nói người và hắn có quan hệkhông nhỏ đấy.

"

"Quen biết mấy ngày mà thôi, chẳng qua là mặtngoài quen biết, Lâm các chủ suy nghĩ nhiều rồi.

" Giọng nói của bóng đenlãnh đạm, nghe không ra một tia tâm tình.

Lâm Bưu cười cười,

"A? Là nhỏ mà nhiều ngườilo.

"

"Là quá lo lắng, Lâm các chủ có một số việc nhỏtrước khi mở miệng hãy thận trọng chút, để tránh làm mất tính mạng.

" Bóngđen lần nữa chợt lóe, biến mất trong bóng đêm.

Trong đôi mắt Lâm Bưu hàm chứa ý cười, nhìn về phíacây nến bên cạnh, nghe tiếng cháy rất nhỏ

"‘Xèo xèo

",

"Đến lúcđó, không biết ai mới mất mạng.

"

Hai ngày bôn ba, ba người Đường Thải Nhi rốt cuộc cũngđi tới Phần Dương gần Vân Thiên lâu, gửi ngựa trong trại ngựa trước cửa thành,ba người lửng thững mà đi.

Trên mặt Dạ Ngu Ngốc vẫn nở nụ cười nhàn nhạt vớiĐường Thải Nhi, theo sát bên cạnh nàng xuyên phố qua hẻm, đôi lúc nghỉ châncũng có mấy người thưởng thức dung nhan bọn họ, tuy nhiên cũng không dám tiếnlên một bước, bởi vì bọn họ cũng nhìn thấy Tịch Thanh cầm kiếm trong tay, cùngvới cái vẻ mặt hung tợn, nhưng mà vẻ mặt như vậy lại đặt ở khuôn mặt tinh khiếtkia thật là có chút quái dị.

Đường Thải Nhi phe phẩy quạt xếp, khóe môi nhếch lênnụ cười phóng khoáng. Vốn định quay đầu lại trao đổi cảm ngộ lúc đi vào PhầnDương cùng hai người một chút, lại nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn như tu la kia.

"Ngươi đang làm gì? !

" Khóe miệng của ĐườngThải Nhi co giật, nhìn Tịch Thanh quát lớn:

"Ngươi ăn phải phân à? ! Biểutình như vậy là sao? !

"

Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu đi chỗkhác.

"Hắn sao vậy?

" Đường Thải Nhi chuyển sanghỏi Dạ Ngu Ngốc.

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái, tiếp tục mỉm cười.

Đường Thải Nhi đau đầu ngắt mi tâm, nhìn đúng một tửulâu, nhanh chóng rời đi. Tịch thanh ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của tửu lâu, quayđầu nhìn Dạ Ngu Ngốc, trong nháy mắt giọng nói đã dịu dàng,

"Là quán thịtvịt, Dạ Nhi thích ăn thịt vịt sao?

"

"Con vịt! Thích!

" Dạ Ngu Ngốc cười rực rỡ.

Sắc mặt Tịch Thanh không khỏi đỏ lên, nhìn bóng lưngDạ Ngu Ngốc theo sát Đường Thải Nhi tiến vào trong đầu hốt hoảng một hồi, sauđó, cúi đầu thầm mắng mình,

"Ngươi lại nghĩ bậy cái gì chứ, bình tĩnh bìnhtĩnh!

"

Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc tìm một vị trí ngồi yênổn thưởng thức quang cảnh, một lát sau, nước trà được bưng lên, mới thấy TịchThanh ôm trường kiếm tự nhiên đi vào, nghiễm nhiên một bộ phong phạm giang hồhào hiệp.

"Tịch huynh, ngắn mấy thước, nhưng đi cũng khánhanh.

" Đường Thải Nhi tà tà cười một tiếng, liếc mắt nhìn Tịch Thanh.

Tịch Thanh đặt kiếm lên bàn, cầm bình trà lên rótnước,

"Tàm tạm, tại hạ trái lại rất tò mò, hai chân Đường huynh ngắn nhưthế, nhưng cũng có thể đi nhanh như vậy, ha ha.

"

Trán Đường Thải Nhi nổi lên gân xanh, Đường Thải Nhinàng hận nhất là bị người khác nói chân của mình ngắn!

"A, tịch Thanh vẫn đang suy nghĩ, nếu Đường huynhthay nữ trang, nhất định là phong hoa tuyệt đại, không nhìn ra một tia khí kháicủa nam nhân.

" Tịch Thanh cười biến thái, đôi mắt xếch cực kỳ hưởng thụthưởng thức sắc mặt của Đường Thải Nhi.

Dạ Ngu Ngốc khẽ mỉm cười,

"Tiểu Tịch Tịch thay nữtrang nhất định cũng rất đẹp mắt.

"

"Ha ha ha! !

" Đường Thải Nhi cười to, nàngvốn là nữ nhân, bị người nói như vậy cũng không sao, nhưng Tịch Thanh là mộtđại nam nhân, bị nói như vậy, thật đúng là quá hỉ cảm rồi, huống chi lại bị DạNgu Ngốc nói.

Sắc mặt Tịch Thanh quẫn bách, chỉnh chỉnh thân thể,

"Dạ Nhi đùa sao, tiểu Tịch chính là nam tử hán chính cống.

"

Dạ Ngu Ngốc cười nhạt, nhìn Tịch Thanh không có mởmiệng nói bất kỳ lời nào nữa, nhưng làm cho đối phương một hồi đỏ mặt, chợt bắtlấy cổ tay của hắn.

Đường Thải Nhi kinh hãi, cho là Tịch Thanh sẽ hạ thủđối với Dạ Ngu Ngốc, nhưng không ngờ hắn nói một câu,

"Dạ Nhi, ta thật sựchính là nam nhân.

"

"Ừ! Dạ Nhi tin mà!

" Dạ Ngu Ngốc nghiêm túctrả lời.

"Ba vị gia, thức ăn của các vị.

" Tiểu nhịgiơ khay lớn, để đĩa thịt vịt lên bàn.

Đường Thải Nhi cười cười, nhìn tiểu nhi,

"Tiểunhị, có biết Vân Thiên lâu đi như thế nào không?

"

Hai mắt tiểu nhị căng thẳng, tay mất thăng bằng, khayrời tay rơi xuống đất, Tịch Thanh giơ mủi chân, nhẹ nhàng tiếp lấy sau đó khaylần nữa trở về trong tay tiểu nhị.

Tiểu nhị lau mồ hôi, lại nhìn trường kiếm trên bàn,hiểu được mấy vị này nhất định là người trong giang hồ, vội vàng nói:

"Thành Tây ba mươi dặm trong sườn núi.

"

"Đa tạ tiểu nhị.

"

"Mấy vị gia nhất định là tới tham gia đại hộigiám bảo đúng không? Nếu là bình thường, không có ai dám đi, cũng không cóngười có thể đi đến Vân Thiên lâu.

"

Tịch Thanh nhíu lông mày, cùng Đường Thải Nhi liếc mắtnhìn nhau,

"Đại hội giám bảo cái gì?

"

"Nghe nói Vân Thiên lâu lấy được một món võ lâmchi bảo, ngày mai cử hành đại hội giám bảo, cùng giang hồ hào kiệt chiêm ngưỡngphong thái bảo vật.

"

Tịch Thanh tức xanh mặt, bàn tay muốn đánh lên mặt bànđể bày tỏ tức giận, Đường Thải Nhi vội vàng vững chắc tiếp được chưởng của hắn,nói thầm trong lòng, huynh đệ, món ăn trên bàn còn chưa có ăn qua, một chưởngcủa ngươi xuống, cái bàn sẽ bị vỡ nha.

. . . . . .

Tiểu nhị thấy bộ mặt tức giận của Tịch Thanh, khôngdám nhiều lời nữa, vội vàng lui xuống.

Tịch Thanh nhìn mình bị Đường Thải Nhi cầm tay, vẻ mặtchán ghét đem hất ra,

"Đường huynh tự trọng!

"

"Tự trọng bà nội ngươi! Ngươi phải chú ý đến mọingười chứ? ! Ngươi tùy tiện nổi giận như vậy, gặp nạn chính là đồ ăn trưa củachúng ta!

"

"Hừ! Hình Dận chết tiệt đã đoạt vật gia bảo củangười khác, còn dám lấy ra khoe khoang!

"

"Bình tĩnh, ăn cơm đi.

"

"Ăn không vô!

" Tịch Thanh lạnh lùng hừ.

Đường Thải Nhi gắp lên một cái đùi vịt thả vào trongchén của Dạ Ngu Ngốc, cười híp mắt nhìn hắn,

"Dạ Nhi, ăn cơm đi.

"

"Ừm!

"

Tịch Thanh nhìn hai người đang ăn cơm không chịu để ýtới mình đang hung hung hổ hổ, ngực không khỏi có chút buồn bực, mắng to rằngĐường Thải Nhi lãnh huyết vô tình.

"Thích thì ăn không thì thôi, ai quản ngươi ~ DạNhi, ngu ngốc! Phun ra! Không được nuốt xương!

"

---------------

Sau giờ ngọ, mặt trời rực rỡ chiếu rọi từ trên cao, bangười ngồi xổm dưới chân tường (chú ý là chân tường củaVân Thiên lâu)thành một hàng, bàn bạc làm cách nào để lẫn vào trongđó.

Đường Thải Nhi nháy mắt ra dấu, ngay sau đó lấy mộtloại tư thế quật cường như đà điểu lén lút theo chân tường đi đến chỗ rẽ. Tịchthanh nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi, thật sự cảm thấy tư thế khom lưng lén lútđó quá xấu đi, vì vậy phần lưng dán chặt vào mặt tường, đi ngang về phía trước.Dạ Ngu Ngốc theo cuối cũng trừng lớn hai mắt, nhìn động tác xấu xí của haingười phía trước không khỏi nhíu mày, sống lưng đĩnh trực chậm rãi đi theo.

Đường Thải Nhi đã đi đến góc khuất, Tịch Thanh lập tứccũng theo tới sau,

"Dạ Ngu Ngốc đâu?

"

"Hả?

" Tịch Thanh vội vàng quay đầu lại, pháthiện sau lưng lại không có một bóng người.

Đường Thải Nhi không chút lưu tình thô bạo đánh TịchThanh một cái,

"Tại sao không nhìn thấy người!

"

Lúc hai người đang thấp giọng tức giận cải vả, giọngkhêu gợi của Dạ Ngu Ngốc truyền vào trong tai.

"A a, ừm! Được! A a!

" Dạ Ngu Ngốc nói nhưthế.

Đường Thải Nhi và Tịch Thanh từ trong bóng tối thò đầura, nhìn thấy một nam tử trung niên có bộ dạng như chủ quản đem một đống sáchgiao vào tay Dạ Ngu Ngốc, cũng đưa tay chỉ đường,

"Đem đến Tàng Thư cácphía Tây là được, đây là tiền thưởng của ngươi.

" Nói xong xoay người rờiđi.

Hai cánh tay Dạ Ngu Ngốc đang ôm một chồng sách lớn,xoay người tìm kiếm hai người Đường Thải Nhi và Tịch Thanh khắp nơi

"Thải Nhi? Tiểu Tịch Tịch?

"

Đường Thải Nhi đứng thẳng lên, đi tới bên người Dạ NguNgốc, mặt đầy vẻ khiếp sợ nhìn đống sách trên tay Dạ Ngu Ngốc.

Dạ Ngu Ngốc cười cười,

"Mới vừa rồi Đại bá nhờ tađưa cái này đến Tàng Thư các, Dạ Nhi muốn đi giúp hắn làm xong chuyện này, ThảiNhi với tiểu Tịnh Tịnh nghĩ xong biện pháp, nhớ phải đợi Dạ Nhi trở lạinha!

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi nhếch lên, cười khan haitiếng,

"Ngu ngốc, chúng ta cùng đi vào.

"

-----------------

Sau một nén nhang, ba người mặc y phục màu đen nô bộccủa Vân Thiên lâu đứng thành một hàng trước cửa phòng bếp.

Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn hai tay trống rỗng củaTịch Thanh, nghi ngờ nói:

"Kiếm của ngươi đâu?

"

"Giấu ở trong đống củi.

" Tịch Thanh cúi đầuliếc nhìn Đường Thải Nhi, mỉm cười nói.

Đường Thải Nhi nhíu mày,

"Chính là đặt trong đốngcủi ở bải cỏ phía sau sao?

"

Tịch Thanh lại gật đầu,

"Đúng vậy.

"

Đường Thải Nhi lạnh nhạt nói:

"Ta mới nhìn thấymấy tên nô bộc mang củi ném vào lò nướng trong nhà bếp rồi, bảo là muốn thêmlửa nướng vịt.

" Dứt lời, chỉ cảm thấy luồng gió tạt qua bên tai, quay đầunhìn đã sớm không thấy bóng dáng Tịch Thanh đâu.

Dạ Ngu Ngốc nhìn chung quanh một cái,

"Tiểu TịchTịch đi đâu rồi?

"

"Tiểu mệnh căn của hắn bị bỏ vào lò nướng.

"

"A.

"

"Vậy chúng ta phải đợi hắn sao?

"

"Không đợi, đi, đi tìm bảo vật.

" Đường ThảiNhi cười rực rỡ một tiếng, lôi cánh tay Dạ Ngu Ngốc đi khỏi.

"Đợi đã.

" Tiếng đầu bếp gọi lại phía sau,Đường Thải Nhi tiếc hận thở dài, quay lại cười tủm tỉm.

Đầu bếp vẫy tay về phía hai người,

"Đưa cái nàyđến Dật Hương cư.

"

"Vâng” Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, hai tay nhậnlấy khay, liếc nhìn cái chén bạch ngọc trên khay mới để sát lỗ mũi vào ngửi mộtcái, đây là. . . . . .

Đầu bếp nhìn vẻ mặt Đường Thải Nhi đang tìm tòi nghiêncứu, cười sẳng giọng:

"Tiểu tử ngươi đừng có ăn vụng, đây cũng không phảilà đồ ăn ngon gì, là thuốc cho Vân cô nương, mau đưa đi, nếu không chủ thượngnổi giận, sẽ lấy cái mạng nhỏ của người!

"

"Dạ dạ dạ! Tiểu nhân đi ngay.

"

"Còn ngươi nữa, đưa cái này cho Tần phunhân.

" Đầu bếp nói xong, đem một khay mứt hoa quả đưa cho Dạ Ngu Ngốc,

"Còn không mau đi!

" Đầu bếp thúc giục lần nữa.

Hai người mỗi người bưng một khay đứng trong hànhlang, nhìn con đường quanh co khúc khuỷu trước mặt, không khỏi liếc mắt nhìnnhau.

"Thải Nhi, phải đi như thế nào?

" Dạ Ngu Ngốcmang vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu ngửi chén thuốc trên khaymột lần nữa, chân mày hơi nhíu lại,

"Ta nghĩ, ta biết nàng ấy đang ởđâu.

"

## 13. Chương 13 : Chỉ Vì Hồng Nhan

      Dật Hương cư, mộtđịa phương đủ loại Diên Vĩ. Phóng tầm mắt nhìn lại, một mảnh tím ngắt. Bầu trờibốn phía phản phất mùi thơm nhàn nhạt.

      Mà giữa khóm hoacó một giai nhân thướt tha đang đứng. Thân thể như lụa mỏng hiện ra vẻ kiêu kỳ.Tóc dài mềm mại được búi lỏng. Ống tay áo khẽ bay, kích khởi hàng ngàn cánh hoatheo tiếng đàn bay lên.

      Đôi mắt giai nhânxinh đẹp, dung nhan trời sinh, sóng mắt lưu động, khẽ cười nhìn người khảy đàn.Môi anh đào mỉm cười nói một câu. Thân thể múa như không có xương, lụa mỏng màuhồng trong suốt quấn quanh. Vòng eo nhỏ nhắn đeo đai ngọc sa, phảng phất giốngnhư tiên nữ giáng trần, lưu luyến khóm hoa.

      Tiếng đàn dần dầntiêu tán, Hình Dận ngẩng đầu nhìn giai nhân, nhẹ giọng quan tâmnói,

"Ly Nhi, đừng để bị mệt, tới đây nghỉ ngơi đi.

"

      Đôi mắt xinh đẹpcủa Tần Ly ánh vẻ xấu hổ, cười nhàn nhạt,

"Dận, để cho thiếp múa mộtlát nữa, được không?

"

      Hình Dận cau mày.Thân hình chợt lóe lướt đến bên người Tần Ly. Nhìn giai nhân trong ngực thở gấpgáp, trong mắt lóe lên một tia không đành lòng,

"Ly Nhi không nên tùyhứng, thân thể của nàng sẽ không chịu nổi.

"

      Trong đôi mắt TầnLy tràn ra ủy khuất, nhưng không có phản bác Hình Dận nữa. Môi đỏ nở ra nụcười, nằm trong ngực hắn,

"Được, Ly Nhi không múa nữa.

"

      Hình Dận thở dài,an ủi người trong lòng:

"Ly Nhi, chịu đựng hai ngày nữa, độc y ĐườngCảnh sẽ tới.

"

"Thật sao, cótrị được không?

" Tần Ly cau mày, đối với thân thể của mình không cóbất kỳ mong đợi gì.

      Hình Dận ôm nàngkhông khỏi thắt chặt thêm,

"Nhất định sẽ trị khỏi. Nếu như hắn khôngtrị hết, vậy ta sẽ cho đầu và thân hắn ở hai nơi!

"

      Cả người Tần Ly runlên, ngẩng đầu nhìn cặp mắt đang nén giận của nam nhân trướcmắt,

"Dận. . . . . .

"

      Ý thức được mìnhđã hù sợ người trong ngực. Hình Dận vội vàng thu lại lệ khí trong mắt, cườinhạt,

"Ly Nhi, ta sẽ không để cho nàng rời đi.

" Nói xong,cúi đầu ngậm bờ môi đỏ mọng của giai nhân.

      Đường Thải Nhidùng khứu giác đi theo mùi hoa rất nhẹ khó có thể ngửi thấy, cùng Dạ Ngu Ngốcđi đến Dật Hương cư. Phóng mắt nhìn đi, bên trong mảng tím buồn, một đôi ngườingọc ôm nhau đứng đó.

      Đường Thải Nhi lậptức đạp một bên chân của Dạ Ngu Ngốc,

"Phi lễ chớ nhìn! Nhắmmắt!

"

      Dạ Ngu Ngốc ô hômột tiếng, xoa chân bị đạp đau,

"Nương tử,  tại sao ngươi lạiđạp Dạ Nhi, ô ô. . . . . .

"

      Nghe đầu này cóđộng tĩnh, Hình Dận buông lỏng khuôn mặt e lệ của Tần Ly ra, ôm vào trong ngực,nhìn hai tên nô bộc đứng cách đó không xa.

"Dận. . . . ..

"

"Ly Nhi, tớigiờ uống thuốc rồi.

" Hình Dận vuốt ve sống lưng của nàng, một tay ômlấy, phi thân lướt vào trong đình.

      Đường Thải Nhi honhẹ, bưng thuốc, men theo hành lang đi tới. Dạ Ngu Ngốc theo sát phía sau.

      Hoa si như nàng,cho dù thấy nữ tử tuyệt sắc cũng không cho phép động tâm. Hai hàng lôngmày của người nọ đẹp như hoa soi nước, thân thể tựa như liễu yếu đu đưatheo gió. Lại nhìn khóe mắt hồng hồng cùng hai gò má đỏ bừng, liền biết làtrúng độc nhiều năm, đau khổ triền thân.

      Hình Dận nhìnkhuôn mặt xa lạ trước mắt cùng với tuyệt sắc giai nhân theo sát phía sau ngườinọ. Khóe miệng lộ ra ý cười,

"Để thuốc xuống, chờ ở một bên.

"

      Đường Thải Nhi hơicúi đầu để chén thuốc xuống, lại đem mứt hoa quả trên tay Dạ Ngu Ngốc đặt trênbàn đá. Sau đó lui sang một bên.

      Khóe mắt liếc nhìnmột mảng Diên Vĩ điền, chân mày hơi nhíu lại. Lại lần nữa ngửi thấy độc hươngtrên người mỹ nhân kia, không khỏi nhẹ nhàng thở dài.

      Đáng tiếc thật làđáng tiếc, nhưng cũng đồng thời cảm khái. Loại độc tố này, nếu là đặt vào tayĐường Thải Nhi nàng thì hoàn toàn không muốn giải! Bởi vì, giải độc quá phiềntoái, cũng quá biến thái.

      Hình Dận nghetiếng thở dài của Đường Thải Nhi. Ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng,

"Vìsao thở dài?

"

      Tần Ly thấy HìnhDận không ngờ lại nói chuyện cùng một tiểu bộc, cho là hắn muốn làm khó ngườita, vội vàng lên tiếng nói:

"Dận, chàng làm sao vậy? Tại sao độtnhiên lại tức giận? Ly Nhi sẽ uống thuốc mà, thật là khổ.

"

      Đường Thải Nhisửng sốt, ngẩng đầu đối mặt với ánh mắt của Hình Dận. Trong nháy mắt đầu óc rốiloạn, có chút suy nghĩ đúng là không nắm bắt được. Cảm giác có một số chỗ khôngthích hợp. Thấy Hình Dận tra hỏi như vậy, cười nham nhở nói,

"Bẩm chủtử, tiểu nô không có thở dài.

"

      Dạ Ngu Ngốc mấpmáy miệng, không hiểu tình huống bây giờ cho lắm, không thể làm gì khác hơn làngoan ngoãn ngậm miệng. Đôi mắt tò mò nhìn trái nhìn phải.

      Cặp mắt Hình Dậnlóe nguy sắc, cánh tay dài vung lên. Chưởng phong mạnh như ác thần đánh úp vềphía Đường Thải Nhi.

      Đường Thải Nhikinh hãi, nắm bên hông của Dạ Ngu Ngốc, khinh công bay lên chạy ra xa mấythước. Chấn động quay đầu lại, thấy phiến đá xa xa đã bị đánh nát bấy.

      Tần Ly bị dọa đếnvội vàng nhào vào trong ngực Hình Dận, hai vai run lẩy bẩy.

"ĐườngCảnh.

" Khóe miệng Hình Dận nhếch lên, mang trên mặt nụ cười nhạt,đúng như dự đoán.

      Cười như vậy ởtrong mắt Đường Thải Nhi lại có vẻ cực kỳ quỷ dị. Bảo hộ Dạ Ngu Ngốc ở phíasau, thật sự không hiểu người trước mắt này tại sao lại nhận ra mình.

      Tròng mắt Tần Lychuyển một cái,

"A! Vị này chính là Đường thần y? !

"

      Đường Thải Nhikhông khỏi nở nụ cười, trong lòng có chút bình tĩnh cân nhắc. Buông lỏng cảnhgiác vừa rồi, cười yếu ớt biến thành cười to,

"Thì ra, thì ralà!

"

      Hình Dận rủ mí mắtxuống, vỗ sống lưng Tần Ly. Sau đó thản nhiên hỏi,

"Nói thế là có ýgì?

"

"Danh hiệucủa tại hạ, dường như còn chưa tới mức để giới nữ lưu đều biếtđến?

" Đường Thải Nhi cười vang nói, thấy Hình Dận không trả lời, tiếptục nói,

"Xem ra, các hạ đang chờ Đường mỗ tới.

"

"Sao? !Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra vậy?

" Dạ Ngu Ngốc trợn to hai mắt,bắt được cánh tay Đường Thải Nhi.

"Ngươi, ngungốc!

" Đường Thải Nhi trừng mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Câmmiệng.

"

"Không sai,tại hạ đúng là đang chờ ngươi.

" Hình Dận thản nhiên cười.

      Đường Thải Nhichuyển mắt nhìn Tần Ly, ngay sau đó thở dài,

"Muốn ta giúp nàng giảiđộc? Thứ cho tại hạ không thể giúp.

"

"Sao? ! Ngươikhông muốn Phi Sắc Lưu Ly và Vẫn Thiên Châu của ngươi sao?

"

"Ngươi!

"

      Trong nháy mắt,Đường Thải Nhi rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Cắn răng nghiến lợi, hận không thể đemkẻ phách lối đang cười trước mặt xé thành trăm mảnh,

"Hừ, ta đã nóitại sao lại có nhiều sự trùng hợp như vậy nhắm vào ta, thì ra là do ngươi giởtrò, chờ ta bước vào đây.

"

"Cùng vớingười thông minh nói chuyện thật là thoải mái, Đường công tử đã bước vàorồi.

"

"Đường huynh!Dạ Nhi!

" Nhưng vào lúc này, tiếng rống xé gió của Tịch Thanh truyềntừ xa đến. Trong lúc đó, một bóng trắng như gió lao đến. Hai chân tiếp đất, ốngtay áo phần phật theo gió.

      Bởi vì một chưởngvừa rồi của Hình Dận quá mức uy mãnh, làm khắp nơi trong đình đều là mảnh đámàu trắng. Lúc này, Tịch Thanh chậm rãi tiếp đất, lại hất tung một đám bụi mùlên, làm cho Đường Thải Nhi nóng nảy không thôi.

"Ngươi khôngbiết điểm nhẹ người sao!

" Vì thế, người nào đó nóng nảy tức giậnmắng.

      Tịch Thanh khôngnhìn Đường Thải Nhi. Trường kiếm trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ, mạnh như vũ bãochỉ hướng Hình Dận. Ngân Kiếm sáng bóng phóng khoáng, mà Đường Thải Nhi chú ýtới một điểm rất nhỏ, vỏ kiếm dường như có vết bị đốt cháy…..

"Hình Dận!Tên cẩu tặc kia, mau trả Phi Sắc Lưu Ly lại cho ta!

"

      Người kích độngluôn bị như vậy, Tịch Thanh còn chưa dứt lời, liền bị Hình Dận nhấc chân đá mộtcước bay xa mấy thước. Sau đó trường kiếm “Keng” đâm vào mặt đất.

      Nhân ngoại hữunhân, thiên ngoại hữu thiên. Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng ôm ngực bị đau khôngcách nào hô hấp của Tịch Thanh, trong lòng âm thầm kinh hãi. Nàng từng cho làvõ công của Tịch Thanh đã rất cao rồi, không nghĩ tới Hình Dận lại có thể dùngmột cước nhẹ nhàng đã giải quyết được Tịch Thanh. Có thể thấy được, công lựccủa Hình Dận thâm hậu cỡ nào.

      Dạ Ngu Ngốc trợnmắt há mồm, vội vàng chạy đến bên cạnh đỡ Tịch Thanh lên,

"Tiểu TịchTịch, Dạ Nhi cũng muốn chơi bay bay

~"

"Dạ Nhi, khụkhụ. . . . . .

" Tịch Thanh quẫn bách, nhìn bộ mặt mong đợi của Dạ NguNgốc, không biết làm thế nào cho phải.

      Đường Thải Nhingắt ngắt mi tâm, sau đó dựa vào cây cột bên cạnh đó,

"Ta khôngcứu.

"

      Hình Dận cườilạnh, nhẹ nhàng nâng tay. Trong nháy mắt hơn mười bóng đen thoát ra, ánh đaolòe lòe, Đường Thải Nhi kinh hãi quay đầu lại, liền nhìn thấy Dạ Ngu Ngốc vàTịch Thanh đã bị bắt. Trường đao kề trước cổ bọn họ.

      Dạ Ngu Ngốc cúiđầu nhìn trường kiếm sáng choang, trong khoảnh khắc khóc rốnglên,

"Thải Nhi! Thải Nhi cứu ta! Ô ô ô. . . . . .

"

"Dạ Nhi đừngsợ, ta bảo vệ ngươi.

" Cùng bị bắt là Tịch Thanh, không biết tự lượngsức mình còn an ủi Dạ Ngu Ngốc.

      Đường Thải Nhi nắmquả đấm,

"Lâu chủ Vân Thiên lâu thật không ngờ lại hèn hạ như vậy! Bỉổi!

"

      Tần Ly lo lắngnhìn về phía mấy người, kéo ống tay áo Hình Dận,

"Dận, không nên. . .. . .

"

"Câmmiệng!

" Hình Dận cáu kỉnh gầm nhẹ. Trong nháy mắt Tần Ly không dámnhiều lời nữa, chỉ đành dùng đôi mắt đẫm lệ nhìn mấy người.

      Hình Dận nhếchkhóe miệng,

"Y thuật của Đường công tử trên giang hồ không ai khôngbiết. Thê tử bị mắc ít bệnh, chắc hẳn đối với Đường công tử mà nói là dễ nhưtrở bàn tay?

"

      Đường Thải Nhi mởto mắt,

"Ai nói dễ, mới không thoải mái đấy.

"

      Trên mặt Hình Dậnthoáng qua vẻ vui mừng, ngay sau đó bình thản lại,

"Nói như vậy,Đường công tử có biện pháp sao?

"

"Hừ! Không aicó thể ép Đường Cảnh ta giải độc cứu người! Không cứu chính là khôngcứu!

" Đường Thải Nhi cũng nổi giận. Nàng hận nhất là bị người khác épnàng làm việc. Ngay sau đó xoay người muốn đi.

      Mới bước được mộtbước, giọng nói khắc nghiệt của Hình Dận cũng theo đến,

"Nếu Đườngcông tử quyết định. . . . . . Vậy cũng đừng trách tại hạ.

"

"Giết!

" HìnhDận lạnh nhạt nói.

"Đợiđã!

" Đường Thải Nhi nhìn hai người bị uy hiếp, mạng treo lơ lửng, tâmkhông khỏi căng thẳng.

      Mặc dù quen biếtbọn họ mới được mấy ngày, nhưng là, mấy ngày nay cùng chung đụng, sớm đã cótình cảm. Nhìn bằng hữu, huynh đệ bởi vì mình mà chết thảm dưới đao, Đường ThảiNhi nàng làm sao nhẫn tâm như thế được!

      Hình Dận cườicười, giơ tay ra hiệu lại bọn hộ vệ, sau đó nhìn Đường Thải Nhi từ từ xoayngười lại, ánh mắt tức giận bắn về phía mình, hắn hoàn toàn không thấy tia tứcgiận kia, thản nhiên hỏi:

"Đường công tử nguyện ý cứu?

"

"Hình Dận,nếu ta chữa bệnh cho nàng, ngươi sẽ thả bọn họ hơn nữa trả lại Phi Sắc Lưu Lyvà Vẫn Thiên Châu đúng không? !

"

      Hình Dận nhướngmày,

"Phi Sắc Lưu Ly không thể trả, đó là thuốc dẫn.

"

"Ta giảiđộc cho nàng, không cần Phi Sắc Lưu Ly, thỉnh các hạ trả lại cho Tịch Giabảo.

"

      HìnhDận:

"Được, nếu như giải độc mà không cần vật này, vậy nó đối với tamà nói chỉ là một tảng đá mà thôi, ta đáp ứng ngươi.

"

"Tốt! Còn cómột việc. . . . . .

" Cặp mắt Đường Thải Nhi kiên định, có chút khíthế nhìn chằm chằm Hình Dận.

      Người sau tâm thầncăng thẳng,

"Còn có?

"

      Đường Thải Nhi từtừ nhắm hai mắt lại,

"Ba trăm lượng bạc. . . . . .

"

". . . . ..

"

## 14. Chương 14 : Giải Độc Dẫn Cổ

Trong người Tần Ly chính là cổ độc của Tây Vực, têngọi là Minh Thiên cổ. Là loại sâu lấy việc hút tinh khí của ký sinh chủ làmphương pháp sinh trưởng. Đợi sâu hút hết vào, ký sinh chủ sẽ bị cạn máu màchết.

Đường Thải Nhi vừa tiếp tục bắt mạch cho Tần Ly đangnằm ở trên giường, vừa nhìn Hình Dận đứng ở một bên tán thưởng nói:

"Hìnhlâu chủ, mệnh của Tần phu nhân, ngươi kéo dài vô cùng tốt.

"

Mặt Hình Dận không chút thay đổi nhìn Đường Thải Nhi,giọng nói bình thản lạnh như băng,

"Độc này phải giải như thế nào?

"

"Hình lâu chủ lấy mùi hoa Diên Vĩ để áp chế cổđộc thường xuyên phát tác, lại lấy. . . . . . Thuật âm dương để điều hòa, làmtinh khí trong cơ thể nàng lấy lại cân bằng, không tạo thành tổn thương nghiêmtrọng đối với kinh lạc của nàng, cho nên tại hạ chỉ cần dẫn cổ độc ra làđược.

" Đường Thải Nhi dứt lời. Khuôn mặt lộ ra biểu tình rối rắm.

Hình Dận nhăn mày kiếm lại, nghi ngờ nói:

"Thuậtâm dương điều hòa là như thế nào? Bổn tọa chưa từng dùng qua thuật này.

"

Đường Thải Nhi nghe vậy vẻ mặt lúng túng quay đầu lạinhìn Hình Dận,

"Chính là chuyện hoan ái của nam nữ.

"

Lời này vừa nói ra, Hình Dận vẫn bình tĩnh như thường,nhưng khuôn mặt Tần Ly đã đỏ hồng, hận không thể lấy chăn che kín mình lại.

Đường Thải Nhi thu tay bắt mạch về, đứng lên nhìn TầnLy cười hòa nhã,

"Tần phu nhân cứ nghỉ ngơi cho tốt.

"

Tần Ly đỏ mặt gật đầu. Tim Đường Thải Nhi đập thìnhthịch. Nhìn bộ dạng mê người kia, nước miếng suýt nữa chảy xuống.

"Đường công tử?

" Hình Dận thấy Đường ThảiNhi còn chưa chịu động đậy. Cau mày không vui thúc giục.

Đường Thải Nhi phục hồi tinh thần, vội vàng thu ánhmắt đắm đuối, ho nhẹ hai tiếng, lo lắng Hình Dận vì khó chịu sẽ giết mình. Trênthực tế thì Hình Dận đã bắt đầu khó chịu.

Ra khỏi Dật Hương cư, hai người đi tới thư phòng. HìnhDận liếc nhìn hai bên hộ vệ giữ cửa, trầm giọng nói:

"Không cho bất kỳ kẻnào tiến vào, người vi phạm giết.

"

"Dạ!

" Hộ vệ cúi đầu ôm quyền nói.

Đường Thải Nhi tùy ý ngồi vào ghế, cầm bình trà trênbàn lên lắc lắc,

"Trống không.

"

"Người đâu, pha trà.

" Hình Dận đứng chắptay. Nghe Đường Thải Nhi than phiền, mở miệng phân phó nô bộc ngoài cửa.

Đường Thải Nhi cười cười, nhìn bóng lưng ngoài cửa đãrời đi, chép miệng,

"Hình lâu chủ, Đường mỗ là muốn cùng ngươi nói mộtchút về phương pháp giải độc dẫn cổ này.

"

"Xin lắng tai nghe.

"

"Giải loại độc này nói đơn giản cũng đúng, nóikhó khăn cũng không sai. . . . . .

"

"Cứ việc nói, bổn tọa toàn bộ theo ngươi.

"

Đường Thải Nhi nhìn ánh mắt kiên định của Hình Dận,không khỏi đối với nam nhân này có một chút thưởng thức, dạo bước đi tới trướcbàn đọc sách, cầm bút viết trên giấy.

Hình Dận đứng ở một bên, thấy người kia thật lâu chưacó viết xong. Nghiêng mắt nhìn lại, mới phát hiện Đường Thải Nhi đã viết đượcnăm, sáu tờ giấy Tuyên Thành.

"Đây là?

"

Đường Thải Nhi cầm bút chấm chấm mực, sau đó tiếp tụcviết,

"Giải độc phải dùng thuốc, được rồi, tổng cộng ba trăm ba mươi bảyloại dược liệu, cộng thêm một vị thuốc dẫn.

" Viết xong, đưa mấy tờ giấytới tay Hình Dận.

Hình Dận quét qua mấy lần, ánh mắt rơi xuống mấy thứcuối cùng,

"Cửu Châu liên hoàn, Ngư Châu Vân Hải, máu Xích Thố?

"

"Không sai, mấy thứ mà ta muốn đối với Hình lâuchủ mà nói, đều rất dễ kiếm?

" Đường Thải Nhi cười he he, rất là gian trá.

Hình Dận cầm giấy, chợt cười to:

"Khá lắm ĐườngCảnh. Không sai, mấy thứ bảo vật này đúng là trong tay bổn tọa. Nếu ngươi muốndùng thì lấy hết đi.

"

"Ha ha, Hình lâu chủ thật hào phóng, nhưng mà trừnhững thứ này ra ta còn cần ba thứ nữa. Thứ nhất là bích ngọc để chế tạo thùngnước tắm.

"

"Được, ngày mai bổn tọa sẽ giao ra.

"

Đường Thải Nhi không khỏi cắn lưỡi. Không hổ là gianghồ đệ nhất tà phái, bạc đối với hắn mà nói đều là phù du,

"Thứ hai là mộtcon đỉa ở đáy biển sâu.

"

Hình Dận kinh hãi, ánh mắt phẫn nộ nhìn Đường ThảiNhi,

"Độc trùng chuyên hút máu người!

"

"Đúng! Hình lâu chủ cứ làm theo. Hai vị huynh đệcủa ta cũng đã bị người nhốt lại, ta sẽ không có gan để hại ngươi.

" ĐườngThải Nhi lãnh đạm nói, nhìn thấy một bóng người đã đi tới trước cửa, ngay sauđó khóe miệng khẽ cong lên,

"Trà của ta đã tới.

"

"Chủ thượng, trà đã pha xong.

"

"Mang vào đi.

"

"Vâng!” Gã nô bộ đặt ấm trà xuống, sau đó cúi đầului ra ngoài.

Đường Thải Nhi đang cầm ấm trà nóng, ngửi mùi trà nhànnhạt, uống rất hưởng thụ.

"Cái thứ ba là gì?

" Hình Dận vì cứu thê màsốt ruột. Nhìn bộ dạng không lo lắng của Đường Thải Nhi, chỉ hận không thể mộtchưởng đánh chết hắn.

Đường Thải Nhi nhíu mày một cái,

"Thứ ba là muốnHình lâu chủ cho phép để tại hạ cùng tắm với quý phu nhân.

"

"Láo xược!

" Quả nhiên, vừa dứt lời. Hình Dậnsinh lửa giận, một chưởng đập bể cái bàn.

Đường Thải Nhi nghe tim mình đập bịch bịch, nhưng trênmặt vẫn bình tĩnh như thường,

"Hình lâu chủ, chớ vội tức giận.

"

"Sao? Hừ, Đường công tử còn muốn bổn tọa phảinghe điều gì nữa.

"

Đường Thải Nhi nhắm mắt cắn răng,

"Ta là nữnhân.

"

Lông mày Hình Dận chau lại, khi Đường Thải Nhi nói ranhững lời này ngoại trừ kinh ngạc chính là không tin.

"Ta là nữ tử.

" Đường Thải Nhi nói xong, rúttrâm cài tóc ra, mái tóc đen như suối,

"Kính xin Hình lâu chủ chớ truyềnviệc này ra.

" Bị buộc giải độc còn chưa tính, hôm nay còn phải nói rachuyện mình là nữ tử. Thù này không báo không phải là quân tử.

"Đường cô nương mới vừa rồi trong mắt hình như cósát ý thoáng qua?

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi khẽ cong một nụ cười hòanhã,

"Hình lâu chủ chắc là nhìn lầm rồi. Cái yêu cầu này Hình lâu chủ đãcho phép rồi. Tại hạ liền chờ thùng ngọc chế tạo xong, sẽ cùng phu nhân giảiđộc.

"

"Vậy làm phiền Đường cô nương.

"

"Hình lâu chủ, chuyện tại hạ là nữ tử. . . . ..

"

"Bổn tọa hiểu. Người đâu, đưa Đường công tử đếnbiệt viện nghỉ ngơi.

" Hình lâu chủ khôi phục vẻ mặt người chết, nhìn vềphía cửa phòng đóng chặt phân phó.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huốngchi đang ở dưới mái hiên Vân Thiên lâu?

Sự khó chịu trong lòng Đường Thải Nhi lúc này đã đếncực hạn, vào phòng liền trực tiếp cỡi tất trèo lên giường, xoa bóp huyệt TháiHướng trên chân, thông hoãn khí huyết ứ đọng của mình, khống chế cơn tức giậntrong lòng.

"Đường công tử đây là chủ thượng. . . . . .

"Một gã nô bộc bưng trà lạnh đi vào, nhìn thấy động tác móc chân của Đường ThảiNhi đang ngồi ở trên giường. Cước bộ bỗng nhiên dừng tại chỗ.

Đường Thải Nhi nghe tiếng ngẩng đầu, vẻ mặt ngangngược,

"Nhìn cái gì vậy! Lão Tử ta đang hạ hoả!

"

"Éc. . . . . . Đường công tử, trà lạnh củangười.

" Gã nô bộc đặt ấm trà ở trên bàn, đang muốn xoay người lui rangoài.

"Từ từ!

" Đường Thải Nhi vội vàng mang tấtvào, đi giày xong hướng tới chỗ nô bộc.

"Công tử có gì phân phó?

"

"Dẫn ta đi đến chỗ hai người kia xem tình hìnhcủa bọn họ như thế nào?

"

"Công tử yên tâm, hai vị công tử kia hiện tạiđang ở nơi an toàn.

" Nô bộc đáp một câu, liền không nhiều lời nữa lui rangoài.

Chân Đường Thải Nhi vừa mới muốn bước theo, nhưngkhông ngờ hai thanh trường kiếm “Keng” để ngang trước mắt nàng.

"Xincông tử tha lỗi, chủ thượng có lệnh. Công tử không được bước ra phòng nửabước.

"

"Tamuốn đi nhà xí!

" Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn hai tên hô vệ đennhư than trước mắt.

Ngườinọ chỉ chỉ cái bô bên trong phòng,

"Đường công tử tùy ý.

"

"Ngươi!

" Đường Thải Nhi tức giận cả ngườirun run. Sau đó híp mắt cười âm ngoan, hung ác nói:

"Vị đại ca xui xẻonày, sắc mặt nguơi đã biến thành màu đen, hai mắt suy nhược, không biết buổitối có đi tiểu đêm nhiều lần hoặc là hai mắt có triệu chứng đau đớn haykhông?

"

"A! Công tử không hổ là thần y! Quả thật như thế,không biết có gì phương pháp cứu chữa nào không? !

"

Đường Thải Nhi khẽ mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, ởbên tai của hắn nói ra tên mấy vị thuốc bắc,

"Đi dược phòng bắt mấy vịthuốc này, dùng lửa ngao thành sền sệt, sau khi ăn xong thì uống là có thể trịbệnh.

"

"Đa tạ thần y!

"

"Khách khí khách khí.

" Đường Thải Nhi cườinhẹ, trở vào phòng, nhìn cửa phòng đóng chặt. Khóe miệng nàng cong lên nụ cườità ác,

"Hừ ~ ngươi chờ bị giày vò đi

~"

Xảgiận nho nhỏ xong, Đường Thải Nhi không khỏi lo lắng đến Dạ Ngu Ngốc và TịchThanh, không biết hai đại nam nhân kia thế nào, sẽ không bị ngược đãi chứ?

\*\*\*\*\*\*\*

"A a a! Tiểu Tịch Tịch! Đùi gà này là của ta,không được giành! Không được giành nữa!

" Một tuyệt sắc mỹ nam nào đó, đangnắm một tay miếng thịt bò, một tay cướp đùi gà quay.

Tịch Thanh nhìn Bạch Si Dạ, miệng to trong nháy mắt mởra, nuốt vào một nửa đùi gà.

Lại thấy Dạ Ngu Ngốc không chút kiêng kỵ. Trong nháymắt ôm cổ Tịch Thanh, há mồm cắn một nửa cái đùi gà kia. Bắt đầu một cuộc chiếndã thú nguyên thủy nhất là đoạt thức ăn.

Đầu cắn bên kia vui vẻ không thôi, còn Tịch Thanh ởđầu này đã sớm hóa đá. Sau đó nóng hừng hực, cuối cùng bốc hơi.

Hắn nhìn tuyệt sắc mỹ nam đang cưỡi trên người mình,ôm cổ mình, cùng mình cắn chung cái đùi g. Trong đầu bắt đầu hoang tưởng mờ ám.

Vì vậy, để tránh mình phạm tội trước, hắn một chưởngđẩy Bạch Si Dạ ra. Ngậm đùi gà tông cửa xông ra.

Bạch Si Dạ xoa eo bị ném đau, nhìn cửa lớn rộng mở,trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Sau đó nhớ lại đùi gà của mình, trong nháy mắt dẩumôi lên,

"Tiểu Tịch Tịch! Ngươi trả đùi gà cho ta! Ô ô. . . . . .

"

\*\*\*\*\*\*\*

Rạng sáng ngày hôm sau, Đường Thải Nhi đang mơ mơ màngmàng liền bị Hình Dận lôi dậy, nhìn thần thái sáng láng của Hình lâu chủ, ĐườngThải Nhi âm thầm thở dài,

"Hình lâu chủ, sao người lại gấp như con khỉ vậychứ?

"

"Đường Cảnh! Ngươi nói cái gì? !

"

"Không có không có, thùng ngọc chế tạo xongchưa?

"

"Đã sớm chuẩn bị tốt, đi theo bổn tọa đếnđó.

"

"Ha ha, lâu chủ, có thể ra ngoài chờ một lát haykhông, để tại hạ rửa mặt một cái?

"

Hình Dận lúc này mới chú ý đến quần áo nhăn nhó ĐườngThải Nhi. Im lặng trong chốc lát, ngay sau đó buông cánh tay của nàng, phất tayáo đi ra.

Một khắc đồng hồ sau, Đường Thải Nhi đi theo Hình Dậnđến một gian phòng rộng rãi. Thùng ngọc đã sớm chuẩn bị xong, mà Tần mỹ nhân ưunhã một thân lụa trắng đang ngồi ở một bên giường chờ. Thấy Đường Thải Nhi và Hình Dận tiến vào,vội vàng cười ngọt ngào đi lên đón.

"Đường công tử buổi sáng vui vẻ.

" Tần Ly cúithấp người, làm cho Đường Thải Nhi tay chân luống cuống, vội vàng đưa tay đỡdậy. Trong lòng cảm khái, mỹ nhân phúc lạy như thế, nàng làm sao nhận nổi đây.

Đang lúc nói chuyện, tất cả dược liệu của phu nhân đềuđược mang vào trong phòng, Hình Dận cầm một hộp gấm nhỏ, chau mày, nhưng vẫn làlựa chọn tin tưởng Đường Thải Nhi, giao vào tay nàng,

"Đỉa.

"

Đường Thải Nhi chớp mắt cười một tiếng,

"Nếu mọithứ đã an bài thỏa đáng, xin mời Hình lâu chủ yên tâm chờ ở bên ngoài. Mới vừarồi lúc tại hạ tới có nhìn qua, phòng này chỉ có một cửa đi? Mọi người chờ ởngoài viện, a, dĩ nhiên, bao gồm cả người.

"

"Lớn mật, ngay cả bổn tọa cũng phải chờ sao?!

" Cặp mắt Hình Dận sắc bén.

Tần Ly mím môi, kéo ống tay áo Hình Dận,

"Dận,chàng nghe Đường công tử đi. Ly Nhi tin rằng, Đường công tử sẽ không làm ra chuyệnkhông chính đáng.

"

Đường Thải Nhi vẫn cười híp mắt nhìn Hình Dận. Ngườisau nặng nề thở dài, nhìn về phía Tần Ly, trong nháy mắt đôi mắt tràn đầy nhutình, cầm tay nói:

"Ly Nhi, có chuyện thì kêu ta.

"

"Ừ.

"

Nhìn người trong sân từ từ đi hết, đợi đến không còntiếng thở nào. Đường Thải Nhi mới duỗi thắt lưng một cái.

Tần Ly đứng đối diện cúi đầu cười yếu ớt, sau đó nhìnĐường Thải Nhi,

"Đường cô nương, có thể bắt đầu chưa?

"

"Có thể, xin Tần phu nhân cỡi quần áo ra.

"

## 15. Chương 15 : Mượn Giải Độc Lừa Lấy Tam Bảo

Đường Thải Nhi đợi toàn bộ cơ thể của Tần Ly ngâm vàothùng ngọc xong. Từ bên hông lấy ra một viên đan dược ném vào trong nước. Đandược gặp nước thì tan ra, sau đó nhiệt khí bốc lên cao. Chỉ trong khoảnh khắccả phòng đã được bao phủ bởi một tầng hơi nước.

TầnLy ngâm mình ở trong nước, chỉ cảm thấy nước vốn yên ả bỗng nhiên xao động,

"Đường cô nương, đây là?

"

Đường Thải Nhi cười nhạt không nói, ngồi chồm hổm trênmặt đất chọn thảo dược. Sau đó đặt trong lòng bàn tay, dùng nội lực đem chấnthành bụi phấn rồi nghiêng tay vẩy vào trong thùng ngọc,

"Tần phu nhân,đợi lát nữa trong cơ thể của ngươi sẽ có cảm giác nóng như lửa đốt, hãy cố chịuđựng.

"

"Ừ.

" Hai gò má của Tần Ly ửng hồng, trêntrán đã sớm rịn ra vài giọt mồ hôi.

Đường Thải Nhi đưa tay vào trong nước khuấy hai cái,lại đem mười tám vị hỏa dược bỏ vào trong đó.

"Ừ. . . . . . A. . . . . .

" Tần Ly cắn môidưới, vẻ mặt thống khổ chịu không nổi.

Đường Thải Nhi lau mồ hôi cho nàng,

"Cố chịuđựng, lát nữa sẽ có chuyển biến tốt.

"

Thu tay lại, nhìn da thịt Tần Ly từ từ đỏ lên. Nàngtính toán thời gian một chút, lấy con đỉa trong hộp gấm ra, đặt trên cổ Tần Ly.

Con đỉa vốn đang cuộn cong, chạm vào da, lập tức dánvào bề mặt, cơ thể giống như một con tép từ từ phình to.

"Đau quá. . . . . . Đường cô nương. . . . ..

" Tần Ly nước mắt lưng tròng nhìn Đường Thải Nhi, người sau chẳng qua chỉkhe khẽ thở dài,

"Tần phu nhân cố nhịn một chút nữa. Nếu là bình thường,tại hạ sẽ giúp ngươi điểm huyệt để khỏi bị đau đớn, nhưng hiện tại chính làphải dẫn cổ. Điểm huyệt sẽ làm phong bế huyệt đạo, không thể đạt được hiệu quảtrị liệu.

"

Tần Ly mấp máy khóe miệng. Mồ hôi trên trán càng ngàycàng nhiều, dứt khoát nhắm mắt lại chịu đựng đau đớn.

Đường Thải Nhi híp mắt lại, xoay người đi về phía đốngthuốc dẫn khác. Trên mặt mang theo nụ cười mờ ám, nâng một hộp gấm lên,

"Oa a! Ngư Châu Vân Hải, lão tử muốn ngươi đã lâu.

" Nàng nhỏ giọngxúc động hưng phấn, hôn hai cái bỏ vào trong túi.

Lại đem Cửu Châu Liên Hoàn lên, im lặng cười như điên,

"Thánh dược chữa thương giải độc, rơi vào trong tay ta, quá tuyệt quátuyệt.

" Ý thức được sau lưng còn có Tần Ly, vội vàng ngăn động tác hưngphấn của mình lại, vô thanh vô tức nhét Cửu Châu Liên Hoàn vào trong ngực.

"Máu Xích Thố, ha ha, rất hay rất hay a.

"Đường Thải Nhi lúc này đang rất hạnh phúc. Lấy được mấy thứ bảo vật này cũngcoi như chuyến đi này không tệ rồi. Hít một hơi, tĩnh tâm lại lần nữa đi đếntrước mặt Tần Ly.

Vẻ mặt của nàng thận trọng và bối rối. Liếc nhìn conĐỉa nhỏ đã trương phình như quả trứng chim, liền hiểu rằng lúc này là thời khắctốt nhất để bức cổ vật ra, chỉ còn một việc cuối cùng phải làm, mà việc này lạiphải tự mình làm. . . . . .

"Đường cô nương. . . . . .

" Tần Ly mở mắt,khuôn mặt đã bớt đỏ một chút.

Đường Thải Nhi vẻ mặt bỗng nhiên nghiêm túc, trầmgiọng nói:

"Tần phu nhân, thất lễ.

"

"Cái gì? ! A! !

"

-----------

Hình Dận ngồi ở trước cửa biệt viện trong Lương đình,trong tay cầm chén rượu, uống nhưng chỉ cảm thấy nhạt nhẽo.

Mặt trời đã lên cao, cũng qua ba canh giờ rồi, khôngbiết tình hình bên trong như thế nào. Cặp mắt nhìn về chỗ sâu trong biệt viện,rượu trong chén lần nữa không thể nuốt xuống.

"Chủ thượng.

" Một tên hộ vệ mặc hắc giápnhảy xuống sau lưng Hình Dận, ôm quyền nói.

"Chuyện gì?

"

"Tả hộ pháp cầu kiến.

"

Hình Dận cau chân mày lại, khóe miệng khẽ nhếch,

"Trực tiếp dẫn tới đây.

"

Hình Dận vừa mới nói xong, một thân ảnh màu hồng kiêungạo đã lướt vào trong đình, cẩm y hoa quan, tóc đen như nước lộn xộn hất ởphía sau. Mà đôi mắt tà mị kia vô tình nhìn đến chén rượu trong tay Hình Dận,khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói trầm thấp khêu gợi tùy theo ra,

"LamAnh ra mắt chủ thượng.

"

"Mang Vẫn Thiên Châu đến?

"

"Phải!”

Hình Dận cười to,

"Nha đầu này thật đúng là ănkhông vô, ta tạm giữ của nàng một viên Vẫn Thiên Châu, nàng lại lấy đi của taba món võ lâm chí bảo.

"

Lam Anh cười nhạt, theo tầm mắt Hình Dận nhìn về chỗsâu trong biệt viện,

"Chủ thượng không nói thêm gì đã giao cho nàng, khôngphải sao.

"

Đối với sự vô lễ của Lam Anh, Hình Dận cũng không tứcgiận. Trên thực tế cả Vân Thiên lâu cũng chỉ có Lam Anh dám nói với mình nhưthế, dù sao bọn họ ngoại trừ là chủ tớ còn là huynh đệ lâu năm.

Hình Dận để chén rượu xuống, cầm lấy Vẫn Thiên Châulãnh đạm nhìn một cái,

"Ba bao vật kia coi như là quà mừng đại hôn củangươi.

"

Ánh mắt Lam Anh lóe lên, bàn tay trong ống tay áo khẽnắm chặt. Trong lòng biết Hình Dận vẫn theo dõi không chịu buông tha ình,ngay cả chuyện này cũng biết. Trong đầu nghĩ như thế, lời trong miệng lại khôngcó trì hoãn,

"Cám ơn chủ thượng trước, chẳng qua là, nàng chưa chắc chịugả cho ta.

"

Hình Dận tươi thắm cười một tiếng,

"Ngươi có biệnpháp để nàng chịu gả, không phải sao? Lấy độc y nổi danh trên giang hồ về nhà,thực lực của ngươi có thể lớn mạnh không ít.

"

Lam Anh lo sợ không yên, chau mày,

"Chủ thượngcho là ta vì lợi nên mới thú nàng sao?

"

Hình Dận lấy tay đỡ trán, nhìn Lam Anh cười,

"Lamhộ pháp suy nghĩ nhiều rồi, bổn tọa cũng không có ý đó.

" Vừa nói lại nhìnsắc trời một chút,

"Đường Cảnh chắc cũng sắp ra, ngươi nên đi trước đi,tránh để cho nàng nhìn thấy, ngươi muốn giải thích cũng không được.

"

Lam Anh mấp máy miệng, không hề nhiều lời nữa xoayngười đi ra ngoài.

Đi không bao xa, khóe miệng buông xuống dần dần nhếchlên, trong ánh mắt tà mị tràn ngập ý cười, liếc mắt nhìn bóng lưng của Hình Dậnlần nữa, khẽ cười, lướt thân biến mất trong rừng.

-------------

Hoàng hôn buông xuống, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả biệtviện, tất cả nô bộc, hộ vệ đã đứng ở đây một ngày, lúc này Hình Dận càng thêmđứng ngồi không yên, chắp tay dạo bước ở trước đình.

"Chủ thượng, Đường thần y đã ra.

" Một tên hộvệ vội vàng chạy đến bên cạnh Hình Dận bẩm báo.

Hình Dận xoay người nhìn, một thân ảnh màu lam đang từtừ đi tới, hắn bước lên nghênh đón,

"Ly Nhi thế nào rồi?

"

Đường Thải Nhi mệt mỏi thở một hơi, chỉ vào bên trong,

"Tự nhìn, không có gì đáng ngại. Aizz, khoan đã!

" Vừa nói vừa níuHình Dận đang muốn bay vào, từ trước ngực lấy ra một bình sứ,

"Bên tronglà thuốc, mỗi ngày cho nàng dùng một viên, dùng hết mới thôi. Vẫn Thiên Châu củata đâu? Còn có. . . . . .

"

Hình Dận cầm lấy bình thuốc nhìn một chút, không đợiĐường Thải Nhi nói xong đã trực tiếp phân phó nói:

"Đưa Đường công tử đếnĐông Uyển trước.

"

"Này! Này!

" Đường Thải Nhi nhìn bóng lưngHình Dận thở hổn hển kêu lên, không có kết quả đành phải thôi.

"Đường thần y, mời theo tiểu nô.

"

Đường Thải Nhi túm cổ áo của hắn, trợn mắt lạnh nhạtnói:

"Đưa ta đến chỗ hai người kia? !

"

"Tiểu nhân chính là đang muốn đưa người đi gặphai vị công tử kia, xin Đường thần y đi theo tiểu nhân.

"

"A! Thì ra là thế, đi thôi, dẫn ta đi.

"

Theo tên nô bộc thất quải bát quải, rốt cuộc cũng đitới một tiểu viện nhỏ yên tĩnh, còn chưa bước vào đã nghe thấy giọng nói độnglòng người của Dạ Ngu Ngốc, mặc dù phảng phất như âm thanh tự nhiên nhưng tronglời nói vô cùng bất nhã……….

"Không muốn, không muốn. . . . . . A. . . . . .A. . . . . . . . . . . .

"

Trong nháy mắt trên trán Đường Thải Nhi nổi lên gânxanh, lướt qua tên nô bộc, bay về phía cửa phòng, bàn chân vừa nhấc, đạp mạnhcửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy hai người trên giường đang tằng tịu.

Lập tức chống nạnh rống to:

"Tịch Thanh, bà nộicái bánh quai chèo nhà ngươi! Con mẹ ngươi! Ngươi ở đây làm gì!

" ĐườngThải Nhi xù lông, bộ dạng như sắp ăn thịt người, phẫn hận chính mình không nênđể Dạ nhu ngốc ở cạnh con sói này.

Tịch Thanh ngẩng đầu lau mồ hôi, thấy Đường Thải Nhiphi thân bay vào, đầu tiên là cả kinh, nghe nàng chửi rủa lập tức giận dữ,

"Ngươi! Ngươi thật to gan! Ngươi dám mắng mẹ ta!

"

Đường Thải Nhi nắm đấm nặng trịch hướng về phía TịchThanh, đồng thời một phát bắt được cổ áo của Dạ Ngu Ngốc, kéo về phía sau,

"Mặc kệ việc của ngươi, đừng trách ta mắng ngươi! Hừ! Ngươi đáng bịmắng!

"

"Ô ô. . . . . . Nương tử. . . . . . Tiểu TịchTịch khi dễ ta, ô ô. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc thuận thế ôm hông của ĐườngThải Nhi, dựa trên vai nàng tố cáo.

Tịch Thanh mặt liền biến sắc, bộ mặt lộ vẻ kinh hoảng,nhìn Dạ Ngu Ngốc phía sau,

"Dạ Nhi, Tịch Thanh không có ý tổn thương ngươia.

"

"Hừ, Tiểu Tịch Tịch là người xấu!

" Dạ NguNgốc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tịch Thanh làm mặt quỷ.

Đường Thải Nhi nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tịch Thanh,

"Ta tận mắt nhìn thấy, ngươi muốn chối cãi!

"

"Oan uổng, lúc vừa nãy mới uống trà, Dạ Nhi khôngcẩn thận làm đổ nước trà lên quần áo mình, tại hạ hảo tâm giúp tắm rửa, chẳngqua là Dạ Nhi sống chết không cho, đều là nam nhân, không hiểu vì sao Dạ Nhilại căng thẳng như thế.

" Tịch Thanh cũng quay mặt đi chỗ khác, bộ dạng ủykhuất vì bị tổn thương.

Đường Thải Nhi quăng khóe mắt đến chỗ vạt áo của DạNgu Ngốc, quả nhiên có một mảng vết bẩn lớn.

"Tạisao không cẩn thận như vậy?

" Đường Thải Nhi xoay người sang chỗ khác mặthướng Dạ Ngu Ngốc, trợn mắt hỏi.

Dạ Ngu Ngốc cong miệng lên nói, kéo y phục,

"Chéntrà nóng, nóng.

"

"Tịch Thanh, ngươi là người lớn nha, Tại saokhông hiểu phải chiếu cố tiểu hài tử? ! Nước trà nóng ngươi cũng đưa chohắn!

" Đường Thải Nhi quay đầu lại căm tức nhìn Tịch Thanh, người sau mắtngầm áy náy cúi đầu, Đường Thải Nhi thấy thế nheo mắt lại,

"Ta nói Tịchhuynh, ngươi không phải là cố ý chứ. . . . . . Vì muốn ăn đậu hủ của Dạ Nhi. .. . . .

"

"Cái. . . . . . Cái gì chứ! Ngươi nói cái gì vậy!Tịch Thanh ta là người như vậy sao!

" Tịch Thanh đỏ mặt, hướng về phíaĐường Thải Nhi la ầm lên. Sau đó không để ý tới hai người, lần nữa tông cửaxông ra.

"Hắn lại chạy.

" Dạ Ngu Ngốc trừng lớn haimắt, nhìn cửa phòng mở rộng nói.

Đường Thải Nhi nhìn gò má của hắn,

"Dạ Ngu Ngốc,ngươi quyến rũ hắn có phải hay không?

"

"Quyến rũ?

"

". . . . . . Coi như ta chưa nói gì, ngồi lêngiường đi, chờ ta thay quần áo cho ngươi.

"

"Ừ ~~ nương tử!

"

Đường Thải Nhi đóng cửa phòng lại, nhớ tới Tịch Thanhmới vừa nói câu

"Đều là nam nhân, không hiểu vì sao Dạ Nhi lại căng thẳngnhư thế

" không khỏi cau mày bỉu môi, Tịch Thanh, nơi nào của ngươi giốngnam nhân chứ, cắt

~ Đường Thải Nhi vừa giúp Dạ Ngu Ngốc thay quần áo vừahỏi,

"Hai ngày nay, những người đó không có khi dễ ngươi chứ?

"

Dạ Ngu Ngốc cười lắc đầu,

"Không có nha ~ cho DạNhi rất nhiều đồ ăn ngon nữa! Ực, chỗ đó còn có rất nhiều kẹo ngọt, Dạ Nhi đểgiành cho nương tử!

"

Đường Thải Nhi nhịn cười không được, vỗ cánh tay DạNgu Ngốc,

"Nâng tay lên, để ta thắt đai lưng.

"

Dạ Ngu Ngốc nghe lời nâng hai tay lên. Đôi mắt yêu mịnhìn chằm chằm Đường Thải Nhi không rời.

Đường Thải Nhi cúi đầu nghiêm túc thắt đai lưng, cảmnhận được ánh mắt trên đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc bốn mắt nhìnnhau.

"Ngươi nhìn cái gì chứ?

" Đường Thải Nhikhông khỏi đỏ mặt, ngang ngược che giấu chính mình vừa rồi nổi cơn ngượngngùng.

Dạ Ngu Ngốc cười dịu dàng,

"Nương tử thật làđẹp.

"

"Ngươi con bà nó chứ! Ai cho ngươi gọi ta lànương tử!

" Trong lòng Đường Thải Nhi như có con nai đang nhảy, hổn hểngiẫm chân Dạ Ngu Ngốc.

"A! Nương tử. . . . . . Ô ô. . . . . . Đau!

"

"Còn gọi ta là nương tử nữa, ta sẽ khâu miệngngươi lại!

" Đường Thải Nhi hừ một tiếng, quay lưng lại đi lấy kẹo, mở vỏkẹo ra, bỏ viên kẹo vào trong miệng, khóe miệng lại không biết tự lúc nào nở ramột nụ cười dịu dàng.

## 16. Chương 16 : Tới Đón Dâu

Đường Thải Nhi dọn dẹp ổn thỏa, đem kẹo thả vào trongtay Dạ Ngu Ngốc,

"Cầm, ăn dọc đường.

"

"Nương tử nè, khi nào thì chúng ta rời khỏi nơinày?

" Dạ Ngu Ngốc cầm lấy túi giấy, sôi nổi đi theo phía sau Đường ThảiNhi.

"Đi tìm Tịch Thanh, người kia chạy đi đâurồi.

"

Dạ Ngu Ngốc vỗ vai Đường Thải Nhi, nhìn nàng cười hìhì.

"Làm gì?

" Đường Thải Nhi nhìn hắn mê mẩn.

Chỉ thấy Dạ Ngu Ngốc mở cửa sổ ra, hướng về phía khôngkhí kêu một câu,

"Tiểu Tịch Tịch, ngươi đang ở đâu?

"

Lời còn chưa dứt, một bóng màu trắng bay tớ. TịchThanh ôm trường kiếm, mặt mày nghiêm túc,

"Dạ Nhi gọi ta có chuyệngì?

"

Đường Thải Nhi không nhịn được vỗ tay tán dương,

"Khinh công của Tịch huynh rất tốt.

"

"Đường huynh quá khen.

" Tịch Thanh mang vẻ mặt khó chịu, bởi vì hắn nhìn thấy quần áo củaDạ Ngu Ngốc đã sạch sẽ,

"Xem ra Dạ Nhi đã thay quần áo xong.

"

Dạ Ngu Ngốc cười he he, chạy ra khỏi phòng,

"Ừ,nương tử thay mà.

"

Nghe hai chữ nương tử, sắc mặt Tịch Thanh tối sầm.Đường Thải Nhi vỗ vỗ vai hắn, chỉ chỉ lên đầu,

"Đừng để ý, Dạ Nhi nơi này.. . . . . Ừ, ngươi hiểu chứ.

"

Tịch Thanh thở phào nhẹ nhõm. Sắc mặt hòa hoãn rấtnhiều.

Đường Thải Nhi:

"Tịch huynh mới vừa đi ra ngoàilàm gì vậy?

"

"Hôm nay là đại hội giám bảo, bên ngoài có rấtnhiều người.

"

"Oa a! Nhìn có náo nhiệt không? Không đúng, giámbảo, chính là giám Phi Sắc Lưu Ly của ngươi?

"

Tịch Thanh lắc đầu,

"Không phải, là Nha Cửukiếm.

"

"Nha Cửu kiếm? Nha Cửu Chi Thần kiếm do kiếm sưchế tạo ra?

"

"Đúng vậy, không ngờ Hình Dận có được thanh kiếmđó.

" Tịch Thanh trầm giọng nói.

Đường Thải Nhi vuốt cằm,

"Anh hùng xứng với bảokiếm, aizz, ta cũng thiếu một thanh bảo kiếm a.

"

"Ngươi?

" Khóe miệng Tịch Thanh nhếch lên, vẻmặt châm chọc,

"Vẫn nên tiếp tục dùng cây đoản kiếm kia của ngươiđi.

"

Đường Thải Nhi không đếm xỉa đến lời châm chọc củaTịch Thanh, cúi đầu mắt nhìn thanh kiếm hắn đang ôm,

"Tịch huynh sử dụngkiếm gì?

"

"Thắng Tà.

" Tịch thanh ngửa đầu kiêu ngạonói, bộ dạng vênh vênh váo váo.

Đường Thải Nhi đưa thay sờ sờ,

"Ai nha nha, đâychính là một trong năm thanh kiếm nổi tiếng trong truyền thuyết Âu Dã Tử sao.Kiếm tốt nha! Quả nhiên là kiếm tốt!

"

Tịch Thanh chán ghét cách xa bàn tay thúi của ĐườngThải Nhi, dùng ống tay áo của mình lau lau vỏ kiếm,

"Ngươi muốn làm gìđây?

"

"Hê hê. Trạm Lô kiếm và Thắng Tà kiếm hình như làtừ trước đến nay không hề tách rời ~ Tịch huynh có Thắng Tà kiếm, vậy cũng có Trạm Lô kiếm. . . . . .

"

"Cường đạo vô sỉ! Chúng ta bụng ăn không no cònnghèo rớt mùng tơi, bọn ngươi vọng tưởng tước đoạt chí bảo nhà ta!

"

Đường Thải Nhi nở nụ cười gian trá,

"Ai u này,nói như vậy, là ở Tịch Gia bảo của người sao?

"

"Này, một mình ngươi dùng một thanh là đủ rồi,làm gì chiếm cả hai thanh bảo kiếm! Rất lãng phí a!

" Đường Thải Nhi mangvẻ mặt không đồng ý.

"Đừng mơ tưởng!

" Tịch Thanh lạnh lùng hừ mộttiếng, xoay người không để ý tới Đường Thải Nhi.

"Ta cho ngươi một trăm lượng, đổi lại ngươi mộtthanh kiếm mẻ nhiều năm không tu sửa, đáng giá

~" Đường Thải Nhi đi tớitrước mặt Tịch Thanh, hướng về phía hắn nở nụ cười vô hại.

"Chớ có vũ nhục bảo kiếm!

" Tịch Thanh bựctức nói.

"Hẹp hòi!

" Đường Thải Nhi liếc mắt, không hềđòi hỏi nữa.

Dạ Ngu Ngốc nhìn hai người một chút. Sau đó cùng ĐườngThải Nhi có chung ý tưởng đen tối, hướng về phía Tịch Thanh khẽ hừ,

"TiểuTịch Tịch thật nhỏ mọn.

"

"Ta. . . . . .

" Tịch Thanh á khẩu không trảlời được, nói lảng sang chuyện khác,

"Đường huynh, độc của Tần phu nhângiải được rồi sao?

"

Sắc mặt Đường Thải Nhi lúng túng, gật đầu không nói.

"Vì sao sắc mặt Đường huynh lại khó coi như vậy?Chẳng lẽ Hình Dận kia không chịu trả lại Phi Sắc Lưu Ly? !

"

"Không, hắn sẽ trả. Ta chỉ là có chút mệt mỏi màthôi.

"

Tịch Thanh cúi đầu suy nghĩ một chút, nhìn Đường ThảiNhi định mở miệng, lại xấu hổ cắn môi dưới, quay mặt qua chỗ khác không hềnhiều lời nữa.

Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng không được tự nhiên củahắn thật sự buồn cười,

"Tịch huynh, ngươi làm sao vậy? Chẳng lẽ là muốnđưa Trạm Lô bảo kiếm cho ta sao?

"

"Đa. . . . . . Đa tạ.

" Tịch Thanh lắp ba lắpbắp phun ra hai chữ, ngược lại làm cho Đường Thải Nhi sửng sốt.

"Nếu không phải là Đường huynh giúp một tay, tạihạ tuyệt đối không thể đem Phi Sắc Lưu Ly trở về được.

" Khóe miệng TịchThanh co quắp, nhìn về phía Đường Thải Nhi, đúng là quay đầu lại cười. Đôi mắtquyến rũ thẹn thùng, môi đỏ cười cười, tuyệt thế kiêu ngạo, dung mạo phục thịkhuynh thành.

Làm cho Đường Thải Nhi tâm thần hoảng hốt, đành phảisi ngốc nói:

"Mỹ nữ. . . . . .

"

"Vôsỉ! Ngươi mắng ai đó!

" Tịch Thanh lần nữa nổ tung. Khuôn mặt dữ tợn nhìnĐường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi trong nháy mắt thức tỉnh, nhìn khuônmặt bỉ ổi trước mắt, thầm mắng mình mới vừa rồi không ngờ lại thấy hắn là mỹnữ, lập tức phun một câu,

"Lão tử ta khen ngươi nha, thật là phụ lòngngười tốt!

"

"Ngươi mới chính là nữ tử! Bổn thiếu gia là thuầngia môn nhân! Chớ có vũ nhục!

"

"He! He! He! Dạ Nhi, đừng để ý tới hắn! Ta đi

~" Đường Thải Nhi liếc mắt, túm tay Dạ Ngu Ngốc, sãi bước đi đến cửa viện.

Lúc đi đến cửa viện, quản gia mang theo mấy nha hoànđi tới, nhìn thấy Đường Thải Nhi liền cung kính khom lưng nói:

"Thật đúnglúc, chủ thượng sai lão hủ tới mời mấy vị đến tiền thính dùng bữa.

"

Hai mắt Đường Thải Nhi sáng lên,

"Làm phiền dẫnđường.

"

Dạ Ngu Ngốc cười híp mắt đi theo, mà Tịch Thanh cònlại là muốn kiêng cữ một chút, nhưng không ngờ hai người kia một chút kiêng kỵcũng không có, đã sớm vui vẻ bỏ đi thật là xa, vì vậy đành phải đi theo.

Đi tới tiền đường, trên một cái bàn lớn đã chuẩn bịđầy đủ rượu và thức ăn. Hình Dận và Tần Ly ngồi ở ghế trên trò chuyện ngẫunhiên, thấy đám người Đường Thải Nhi đi vào, Tần Ly làm bộ muốn đứng lên lại bịHình Dận một kéo về chỗ ngồi.

Đường Thải Nhi cũng không để ý, cười ha ha chắp tay cúiđầu,

"Hình lâu chủ, Tần phu nhân.

"

Đôi mắt Tần Ly lóng lánh nước nhìn Đường Thải Nhi, nhớtới cảnh tượng dẫn cổ vừa rồi, hai gò má không khỏi có chút hồng hồng, cúi đầungượng ngùng không nói lời nào.

Tịch Thanh nhíu mày, sau đó khinh bỉ nhìn Đường ThảiNhi một cái. Trong lòng thầm nói: Hay cho Đường Cảnh ngươi, ngay cả gia quyếncủa Hình đại ma đầu ngươi cũng dám quyến rũ, háo sắc bẩm sinh.

Đường Thải Nhi kéo Dạ Ngu Ngốc ngồi xuống bàn. Sau đóTịch Thanh cũng chậm rãi ngồi xuống, mặt đen lại không nói được lời nào.

Hình Dận đưa chén rượu lên,

"Bổn tọa kính Đườngcông tử một chén, cám ơn ân cứu mạng của Đường công tử.

"

Tần Ly nghe vậy cũng cầm chén rượu lên,

"Ly Nhicám ơn Đường công tử.

"

Đường Thải Nhi nâng chén đáp lễ,

"Không cần đalễ, Tần phu nhân nên lấy trà thay rượu đi. Bệnh nặng mới khỏi, uống rượu vào sẽtổn hại thân thể a.

"

"Được, đại ân của Đường công tử không cách nàohồi báo. Về sau nếu có chuyện muốn nhờ vả, chỉ cần nói một tiếng.

" Tần Lycười hoà nhã một tiếng.

Tịch Thanh cầm chén rượu, nhìn mấy người đang hànhuyên với nhau. Oán khí trong lòng khó tiêu.

Dạ Ngu Ngốc gặm đùi gà, cười ha ha huých Tịch Thanhmột cái,

"Tiểu Tịch Tịch, ăn đi ăn đi.

"

"Khôngđói bụng.

" Tịch Thanh nói ra hai chữ. Sau đó ngửa đầu uống cạn rượu trongchén.

Hình Dận dùng khóe mắt liếc nhìn Tịch Thanh, đối vớicâu nói của người kia không rảnh để bụng, hướng về phía quản gia phía sau lưngngoắc ngoắc ngón tay. Người sau đem một khối lệnh bài đưa đến tay Đường ThảiNhi.

"Đây là?

" Cặp mắt Đường Thải Nhi sáng loáng,vàng nguyên chất nha! !

Hình Dận lãnh đạm nói:

"Đây là lệnh bài Vân ThiênKim, nếu có đại sự gì có thể tìm tới người của Vân Thiên lâu tương trợ, thấylệnh bài như thấy bổn tọa, bọn họ sẽ gắng sức tương trợ.

"

"Hào phóng như vậy sao?

"

Hình Dận hừ lạnh,

"Ngươi cho rằng bổn tọa làngười keo kiệt?

"

"Không có, Hình lâu chủ từ trước đến giờ luônthoải mái, vậy Đường mỗ sẽ thu nhận, ha ha.

" Đường Thải Nhi hưng phấn đembỏ vào trong túi, nghĩ trong bụng rằng, coi như lúc không có tiền ăn cơm, bánkhối vàng này đi cũng có thể đủ để nàng sống hưởng thụ.

Một bàn rượu và thức ăn, ăn trong im lặng, tức giận cóchút lắng xuống. Nguyên nhân là, từ trường của Hình Dận quá mạnh mẽ. Hắn khôngnói, liền làm ấy người ngồi trên bàn không dám thở mạnh.

"Hình lâu chủ, bọn ta tính tối nay sẽ lên đườngrời khỏi quý phủ.

" Đường Thải Nhi mỉm cười nói, chờ Hình Dận giao Phi SắcLưu Ly và Vẫn Thiên Châu ra.

Hình Dận cười nhạt, khoát tay ra hiệu cho nô bộc cầmhai món bảo vật lên, đem Vẫn Thiên Châu đưa cho Đường Thải Nhi, còn Phi Sắc LưuLy giao cho Tịch Thanh.

"Không biết mấy vị từ nay về sau sẽ đi đâu.

"Tần Ly cười cười, nhìn về phía mấy người,

"Sao không ở lại đây thêm vàingày.

"

Đường Thải Nhi:

"Ha ha, đa tạ lời mời của Tần phunhân, chỉ là chờ ta còn có những chuyện quan trọng khác, không tiện ởlâu.

"

Trong mắt Tần Ly thoáng qua một tia mất mát,

"Vậy. . . . . . Đường công tử ngày khác nếu đi ngang qua Phần Dương, nhấtđịnh phải đến thăm Ly Nhi.

"

Đường Thải Nhi dịu dàng cười một tiếng,

"Đươngnhiên.

"

Trên mặt Hình Dận nổi lên một tia tức giận,

"Đường công tử là người bận rộn, nói vậy chứ không có nhiều thờigian.

"

"A, Đường công tử, có thật không?

"

Đường Thải Nhi không đành lòng cự tuyệt mỹ nhân, lạinhìn thấy Hình Dận đang dùng loại ánh mắt ăn thịt người nhìn mình, không khỏinuốt một ngụm nước bọt, cười ngây ngô nói:

"Ha ha, Tần phu nhân, ngườigiang hồ phiêu bạc chân trời không chỗ ổn định, rất khó nói rất khó nói.

"

"A, vậy Ly Nhi không làm khó Đường công tửnữa.

" Tần Ly hờ hững cúi đầu.

Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Hình Dận, thừa dịp bấtngờ, thấp giọng nói:

"Có rảnh rỗi ta liền tới thăm ngươi.

" Nói xongánh mắt phát tán, làm bộ như người không có chuyện gì.

Hình Dận trừng lớn hai mắt, đang muốn nổi giận, lạinhìn thấy mỹ nhân cười má lúm đồng tiền như hoa bên cạnh, trong lòng không nỡlàm mất hứng, huống chi Đường Thải Nhi vốn là nữ tử, cũng không ngại, vì vậysau đó khẽ thở dài phân phó nô bộc:

"Chuẩn bị ngựa.

"

"Vâng!”

"Làm phiền Hình lâu chủ.

" Đường Thải Nhi ômquyền cảm tạ.

Mấy người vừa đi vừa nói, trong nháy mắt đã tới cổngchính Vân Thiên lâu. Tịch Thanh lấy lại được Phi Sắc Lưu Ly, sắc mặt cũng tốtlên rất nhiều. Lúc này ly biệt, cũng miễn miễn cường cường hướng về phía HìnhDận ôm quyền.

"Chủ thượng, có ba xe ngựa chờ ở cửa, bảo là muốntới đón Đường công tử.

" Một tên hộ vệ báo lại.

Sắc mặt Hình Dận vẫn như thường, cũng không có chút gìgọi là kinh ngạc,

"Đã có người đến đón Đường công tử, vậy bổn tọa và LyNhi cũng không tiễn nữa.

"

Trong đầu Đường Thải Nhi đầy dấu chấm hỏi, cười khanhai tiếng,

"Vậy! từ biệt.

"

Dứt lời, kéo Dạ Ngu Ngốc đi ra ngoài.

Mới ra Vân Thiên lâu, đã nhìn thấy một đoàn xe ngựathật dài, rất hoành tráng. Người không biết còn tưởng rằng đây là tới đón dâu.Ai ngờ, ý tưởng này mới vừa rơi xuống đất, trên chiếc xe ngựa đầu tiên có mộtngười nhảy xuống, một thân cẩm bào hồng sam, đúng là Lam Anh!

"Lam đại ca? ! Huynh làm sao. . . . . .

"Đường Thải Nhi trợn mắt há mồm, có chút không hiểu tình huống bây giờ là thếnào.

Tịch Thanh như có điều suy nghĩ nhìn đoàn xe ngựa thậtdài, tự lẩm bẩm trong miệng,

"Chẳng lẽ là tới đón đâu?

"

Dạ Ngu Ngốc ghé sát vào Tịch Thanh, bốn mắt nhìn nhau,

"Ngươi nói cái gì?

"

"Không có.

" Tịch Thanh sợ hết hồn, nhìn DạNgu Ngốc cách mình gần như thế không khỏi lui về phía sau một bước,

"Tacái gì cũng chưa nói.

"

Lam Anh cười dịu dàng, vuốt tóc Đường Thải Nhi,

"Tới đón nàng, đi thôi, về Giang thành.

"

## 17. Chương 17 : Dạ Ngu Ngốc Bị Thương

Nhìn mặt Lam Anh đầy nhu tình và cưng chìu, Đường ThảiNhi có chút không biết làm sao.

TrướcVân Thiên lâu đều là giang hồ hào kiệt lui tới để tham gia đại hội giám bảo,nhìn thấy đoàn xe cuồn cuộn như thế cũng có chút tò mò là vị công tử bột nhànào lại bạo tay như vậy.

Đường Thải Nhi thấy người ta vây lại xem đông đúc, vộivàng cúi đầu che mặt,

"Lên xe trước rồi hẵng nói.

"

Lam Anh cười cười, vừa muốn kéo Đường Thải Nhi lênchiếc xe ngựa đầu tiên, đã thấy nàng chạy tới bên canh Dạ Ngu Ngốc, cầm tay DạNhi nhảy lên chiếc xe ngựa thứ hai.

Tay đưa racứ như vậy cứng ở không trung.

Tịch Thanh ôm kiếm đi tới bên cạnh Lam Anh, nhìn đôimắt sắc bén của hắn hơi tức giận, khẽ mỉm cười, tính vỗ vai hắn an ủi,

"Cốgắng lên, ta ủng hộ ngươi.

"

"Đa tạ.

" Lam Anh cười cười,

"Tịch côngtử, mời.

"

Đoàn xe chia thành hai hàng đi trên đường lớn, rốtcuộc khi trời nhá nhem tối, sau giờ ngọ đã trở về Giang thành. Binh sĩ thủ vệnhìn thấy cờ hiệu đoàn xe có chữ Lam cách thật xa, liền vội vàng chạy ra đứngthành hai hàng mở cổng thành. hai bên đều nhao nhao mắt nhìn mũi lỗ mũi nhìntim, nghênh đón thành chủ phu nhân trong tin đồn.

Đường Thải Nhi vén rèm xe nhìn cảnh tượng vô cùng náonhiệt bên ngoài có chút phát mộng, quẳng rèm xuống ở trong xe ngựa ngồi vữngvàng, vẻ mặt thâm trầm.

DạNgu Ngốc đang chơi với tượng đất nhỏ ở một bên thấy sắc mặt của Đường Thải Nhicực kỳ khó coi, vội vàng lại gần, lấy bàn tay của mình đặt ở trên trán củanàng, nhìn chằm chằm vào mắt hỏi:

"Thải Nhi là đói bụng sao? !

"

Thân thể Đường Thải Nhi run lên.

"Ngu ngốc, có đói bụng hay không ngươi sờ trêntrán ta là có thể biết sao.

" Đường Thải Nhi liếc Dạ Ngu Ngốc một cái, sauđó bất đắc dĩ tiếp tục suy nghĩ chuyện của Lam Anh.

Tặng dây chuyện đính ước đúng là phát sinh khi nàngsáu tuổi, bây giờ đã mười tám, cũng được coi là chuyện của mười hai năm trước.Vì sao Lam Anh đến bây giờ vẫn còn nhớ đến nàng? Coi như vẫn còn nhớ, nhưng saumười năm gặp lại, hắn tại sao không chờ nữa mà muốn thành thân vậy?

Bởivì thân phận của mình sao?

“Đúng vậy, Đường Thải Nhi là chi nữ của ‘Thần y’ ĐườngNgân Tử biến mất đã lâu, mà Thải Nhi ngươi lại là thân nam tử, như thế nào làmột người đây?”

Lời Lam Anh đã từng nói chợt hiện lên trong đầu ĐườngThải Nhi, nàng thở sâu một hơi, híp mắt, tự nhủ:

"Lam đại ca, huynh rốtcuộc có đáng để Thải Nhi tin tưởng hay không. . . . . .

"

Đường Thải Nhi cắn cắn môi dưới của mình, ngửa đầunhìn đỉnh xe ngựa, trong đầu suy nghĩ tùm la tùm lum.

"Thải Nhi, Dạ Nhi không muốn trở lại.

"

Nghe giọng nói mất mát, ủy khuất của Dạ Ngu Ngốc.Đường Thải Nhi sửng sốt, quay đầu nhìn, thấy hắn đang cúi đầu hý hoáy nghịchtượng đất trong tay. Sợi tóc rủ xuống che lại hơn phân nửa một bên gương mặtcủa hắn.

"Tại sao Dạ Nhi không muốn trở lại?

"

Dạ Ngu Ngốc mím môi, lắc đầu một cái không có mởmiệng.

"Dạ Nhi. . . . . .

"

"Thải Nhi, đến rồi.

" Lam Anh vén rèm cửa,nhìn Đường Thải Nhi dịu dàng cười nói.

Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu nhìn Lam Anh một cái, bĩu môikhông để ý tới hai người, một mình dẫn đầu nhảy xuống. Tịch Thanh sớm đã chờ ởbên cạnh, nhìn thấy Dạ Ngu Ngốc vội vàng cong miệng ân cần mỉm cười.

Đường Thải Nhi thở dài, nhìn Lam Anh vươn ra tay cườicười,

"Ta tự mình xuống là được rồi.

"

"Cũng được, chúng ta vào thôi.

" Lam Anh nhìnĐường Thải Nhi chậm rãi xuống xe từ phía bên kia, lại một lần nữa đem gác lạimột bên, nhưng cũng không buồn bực, cười cười, chắp tay dẫn đầu đi vào cổngGiang phủ.

Tịch Thanh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Đường Thải Nhivà Lam Anh khẽ cảm khái,

"Mặc dù đều là nam nhân, nhưng cũng xứngđôi.

"

Dạ Ngu Ngốc bĩu môi liếc Tịch Thanh một cái, đem tượngđất dứt khoát cắm vào trong búi tóc của Tịch Thanh. Sau đó hướng về phía hắn hừmột tiếng, xoay người đuổi theo Đường Thải Nhi.

Tịch Thanh rất thương tâm rút tượng đất ra, ủy khuấtnói:

"Bực gì ta chứ. . . . . .

"

Đoàn người ăn cơm tối xong, đêm cũng đã khuya. Lam Anhvừa muốn mời Đường Thải Nhi cùng nhau đi Tây đình để ngắm trăng. Người sau lạingáp suốt cả buổi, tuyên bố rất mệt mỏi muốn nghỉ ngơi.

Biết rõ nàng đang nói dối, nhưng Lam Anh cũng bất đắcdĩ đành phải cười khan để cho nàng nghỉ ngơi sớm một chút. Dạ Ngu Ngốc đứng ởmột góc trong phòng khách, nhìn Đường Thải Nhi và Lam Anh quan tâm lẫn nhau.Đôi mắt sáng rỡ dần dần thất thần, thân thể lại không thể khống chế tiến lên mộtbả nắm lấy cổ tay Đường Thải Nhi.

"Dạ Nhi?

" Cổ tay Đường Thải Nhi bị túm lấymột cách hung hăng, mơ hồ có chút đau đau, điểm đau này nàng cũng không ngại,chẳng qua là kinh ngạc tại sao Dạ Nhi lại làm vậy.

Dạ Ngu Ngốc hiển nhiên cũng sửng sốt, chớp chớp haimắt, từ từ thả lỏng cổ tay của nàng đang bị mình nắm chặt ra, hơi lui về phíasau mấy bước, quay đầu đi chỗ khác, nhỏ giọng nói:

"Dạ Nhi buồn ngủ.

"

Trong mắt Lam Anh thoáng qua một tia sắc bén, nhìnchăm chú Dạ Ngu Ngốc hồi lâu. Sau đó giơ tay lên phân phó nô bộc,

"Dọn mộtphòng khách cho Bạch công tử.

"

"Dạ Nhi muốn ngủ cùng Thải Nhi! !

" Lam Anhvừa dứt lời. Dạ Ngu Ngốc liền ngẩng đầu nhìn hắn hô lên.

Đường Thải Nhi cau mày đi tới. Một tay lặng lẽ cầm tayDạ Ngu Ngốc để bắt mạch, nhưng không phát hiện cái gì khác thường. Ngẩng đầunhìn Dạ Ngu Ngốc, giọng nói có chút nghiêm túc,

"Dạ Nhi, tối nay ngươi ngủmột mình.

"

Bộ dạng của Dạ Ngu Ngốc như muốn khóc, cúi đầu nhìnĐường Thải Nhi một chút rồi lại xem xét Lam Anh. Ngay sau đó xoay người chạy rangoài.

"Nè! Dạ Nhi!

" Tịch Thanh lo lắng gọi, liếcmắt nhìn hai người Đường Thải Nhi, liền vội vàng đuổi theo.

ĐườngThải Nhi bị làm ơ mơ màng màng, thật sự không hiểu tên Dạ Ngu Ngốc này tốinay bị làm sao. Chẳng lẽ là thức ăn vừa rồi có vấn đề, nhưng mọi người cùng ăna, tại sao chỉ có một mình hắn bị động kinh.

Nhìn hướng Dạ Ngu Ngốc biến mất hồi lâu, ý thức đượcsau lưng còn có Lam Anh, quay đầu lại lúng túng cười một tiếng,

"Lam đạica thật ngại.

"

"Thải Nhi, ta hi vọng nàng cùng Đại ca ta nóithật với nhau. Dạ Nhi rốt cuộc có lai lịch ra sao.

"

"Nào có lai lịch gì, chỉ là một hài tử bị bệnh màthôi.

"

"Mang một nam nhân ở bên người, cùng ăn cùng ngủ,sợ rằng. . . . . .

"

Đường Thải Nhi cười cười đánh gãy lời nói của Lam Anh,

"Điểm này không cần Lam đại ca lo lắng, Thải Nhi tự có chừng mực.

"

Lam Anh thấy Đường Thải Nhi vô ý nói ra lời này, đànhphải thôi,

"Được rồi, tùy nàng.

"

Đường Thải Nhi nhìn phòng khách không còn người nào,ho nhẹ hai cái,

"Vậy, Lam đại ca, ta trở về phòng.

"

"Cái đó, Thải Nhi.

" Trong mắt Lam Anh đầy vẻdịu dàng, đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài củanàng,

"Hôn sự của chúng ta, nói cho ta biết, nàng nghĩ như thế nào.

"

"Nghĩ như thế nào?

"

"Là đồng ý hay chưa thể đồng ý?

"

Đường Thải Nhi do dự không biết mở miệng như thế nào.Đôi mắt trong veo nhìn chăm chú vào Lam Anh, môi mỏng nhẹ nâng,

"Vậy huynhnói cho ta biết trước. Nếu như ta muốn huynh buông tha mọi thứ, cùng ta quy ẩnrừng núi. Huynh có bằng lòng hay không?

"

Lam Anh mỉm cười,

"Đương nhiên sẵn long. Quyềnlợi phú quý đối với ta mà nói đều là phù du, Lam Anh ta chưa bao giờ để ýqua.

"

ĐườngThải Nhi tâm niệm vừa động, khóe miệng hàm chứa nụ cười,

"Lam đại ca nóithật chứ?

"

"Thật.

"

Đường Thải Nhi cười,

"Nếu Lam đại ca nguyện ý vứtbỏ quyền thế, cùng Thải Nhi quy ẩn. Như vậy, Thải Nhi sẽ nguyện ý gả cho Lamđại ca.

"

Đôimắt Lam Anh lóe sáng, vui mừng ôm Đường Thải Nhi vào lòng,

"Ta nguyện ý,ta nguyện ý, từ nay về sau ta với nàng quy ẩn rừng núi, làm một đôi thần tiênquyến lữ. Mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì về, rảnh rỗi sẽ tản bộ bêndòng suối, cười nhìn mặt trời lặn, từ đó không hỏi chuyện giang hồ.

"

Đường Thải Nhi quả thật không thể tin được tất cả lờinói của Lam Anh. Một người đàn ông thật sự nguyện ý vì một nữ nhân mà hy sinhđến như thế sao? Cũng giống như cha ban đầu nghe theo ý mẹ đúng không? Nếu nhưvậy, Lam Anh thật sự là phu quân của mình sao?

"Lam đại ca. . . . . .

"

"Thải Nhi, ba ngày sau chúng ta sẽ cử hành hônsự, được không?

"

Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, mặc cho Lam Anh ômvào trong ngực,

"Ừ, nghe lời huynh.

"

Lam Anh đưa Đường Thải Nhi về phòng, thổi tắt cây đèncầy trong phòng nàng, mới chậm rãi rời đi. Đi tới đình, trước mặt xuất hiênnhân ảnh màu trắng càng ngày càng gần. Lam Anh dừng bước, nhìn Bạch Si Dạ trướcmặt, khóe miệng nhếch lên,

"Dạ Nhi đã muộn thế này còn chưa ngủ sao? Khôngphải là mệt hả?

"

Bạch Si Dạ cắn môi, mặt cố chấp nhìn Lam Anh,

"Người xấu.

"

Lam Anh sửng sốt, nhìn Bạch Si Dạ một chút, phút chốccười to nói:

"Dạ Nhi, ta biết ngươi ở đây tức cái gì, giận ta đoạt ThảiNhi của ngươi phải không?

"

"Ngươi là người xấu! Ngươi giành nương tử củata!

"

Lam Anh lạnh nhạt mỉm cười, hiển nhiên không hề để ýBạch Si Dạ gọi Đường Thải Nhi là nương tử nữa,

"Dạ Nhi, về sau không đượcgọi Thải Nhi là nương tử nữa. Nàng sắp là phu nhân của ta.

"

Ánh mắt Bạch Si Dạ thoáng qua một tia thị huyết, giâykế tiếp thân thể lại không thể khống chế, xuất chưởng cực nhanh, khiến cho LamAnh gần như còn chưa thấy rõ hắn xuất chưởng thế nào, cổ của mình đã bị hắn bópở trong tay.

"Dạ Nhi!

" Lam Anh kinh hãi, vừa cáu kỉnh vừaquát.

Bọn hộ vệ trong Giang phủ nghe chủ tử la lên, gần nhưtrong nháy mắt nhảy ra mấy tên, nhất tề hướng trường kiếm đến Bạch Si Dạ.

"Lớn mật! Buông thành chủ ra!

"

Cặp mắt Bạch Si Dạ lúc này đã trở về đơn thuần, nhìntay mình đang để ở cổ Lam Anh, dọa cho sợ đến nổi vội vàng thu hồi, lui về phíasau mấy bước.

Nhưng không ngờ, một thanh trường kiếm sắc bén đang đểphía sau hắn.

"Dạ Nhi! Đừng!

" Cặp mắt Lam Anh tràn đầykinh hoảng, muốn đưa tay túm Bạch Si Dạ trở về, thế nhưng hắn lại cho là LamAnh muốn bắt mình mới lui lại nhanh hơn. Chỉ trong nháy mắt, một thanh trườngkiếm liền xuyên qua lồng ngực của mình.

Đường Thải Nhi nghe tiếng động liền mở cửa chạy tới,nhìn thấy chính là cảnh tượng Lam Anh đưa tay đẩy Bạch Si Dạ hướng mũi kiếm.Đầu óc trong nháy mắt mất đi lý trí,

"Không! ! !

"

Bạch Si Dạ chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, một ngụmmáu tươi dâng lên, cúi đầu nhìn, mũi kiếm màu trắng từ bụng lòi ra. Một ít máunhỏ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Đường Thải Nhi, giọng nói rất nhỏ không thể ngheđược,

"Không muốn. . . . . . Không được gả cho hắn. . . . . .

"

## 18. Chương 18 : Đường Thải Nhi Muốn Thành Thân Hay Không (1)

Đường Thải Nhi chạy tới tiếp được Bạch Si Dạ sắp ngãra đất. Một chưởng hất bay tên hộ vệ cầm kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phíaLam Anh,

"Ta không ngờ, huynh lại muốn giết hắn! Lam Anh, Đường Thải Nhita đã nhìn lầm huynh rồi!

"

Lam Anh đau lòng nhắm mắt lại, ổn định tâm tình củamình,

"Thải Nhi, cứu hắn trước, những thứ khác nói sau đi.

"

Đường Thải Nhi cắn răng, nhìn Dạ Ngu Ngốc đang hôn mêtrong ngực, một tay ôm lấy chạy về phòng.

"Các ngươi đều lui ra đi.

" Lam Anh mệt mỏikhoát tay, lệnh cho tất cả hộ vệ lui xuống,

"Hồng quản gia.

"

"Chủ tử có gì phân phó?

"

"Đi xem bọn họ có cần gì không, phái mấy nha hoànđi hỗ trợ.

"

"Vâng!”

Đường Thải Nhi nhìn thấy một gian phòng đèn còn sángliền vọt vào, đặt Dạ Ngu Ngốc ở trên giường, nhìn máu càng chảy càng nhiều, tâmtư nàng rối loạn.

Đã cứu vô số người, cho tới bây giờ đối với việc chữabệnh rất bình tĩnh. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên phát sinh loại bất đồng này,nàng hoảng loạn.

"Dạ Nhi, không sao, không có việc gì hết.

"Đường Thải Nhi cắn môi dưới, sắc mặt nghiêm túc. Nhưng từng giọt nước mắt lạikhông ngừng nhỏ xuống, gần như làm mờ tầm mắt của nàng.

Lau khô nước mắt, xé rách ngực áo của Dạ Ngu Ngốc ra,đưa tay đè lên vết thương, truyền nội lực của mình vào,

"Dừng lại, khôngsao đâu.

"

Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, ra lệnh cho bản thânnhất định phải tỉnh táo lại.

"Đường thần y, cần cái gì. . . . . .

"

"Nướcnóng! Mang nước nóng tới đây, lấy cho ta một miếng vải sạch, còn có ngântuyến\*! !

" Đường Thải Nhi mở hai mắt ra, nhìn mấy người đang tiến vào liềnra lệnh.

(\*ngântuyến : Kim bạc và chỉ khâu vết thương)

Hồng quản gia vội vàng thúc giục mọi người đi nhanh,

"Theo như phân phó mà làm!

"

"Thải Nhi. . . . . .

" Bạch Si Dạ mở hai mắtra, nhìn Đường Thải Nhi đang ngồi ở bên cạnh ấn vào vết thương.

"Trước đừng nói gì hết, cố chịu một chút, ta muốnkhâu vết thương của ngươi lại.

"

BạchSi Dạ cười nhạt, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại lần nữa. Khuôn mặt tái nhợt không cóchút sợ hãi.

Đường Thải Nhi mím môi, lo lắng qua đi giờ đã dần tỉnhtáo lại, xử lý vết thương của Bạch Si Dạ đâu vào đấy. Động tác dịu dàng đến cựcđiểm, chỉ sợ làm hắn bị đau.

Lam Anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn nô bộc bận rộn ra ravào vào. Nội tâm có chút hỗn loạn.

Lúc này Tịch Thanh cũng nghe tiếng mà đến. Lam Anh chỉcảm thấy một bóng trắng lướt qua bên tai, quay đầu nhìn lại, trong phòng đã sớmcó nhiều hơn một người.

Tịch Thanh đứng ở một bên, nhìn Đường Thải Nhi cầmngân châm khâu vết thương lại. Mà sắc mặt Bạch Si Dạ tái nhợt, đang hôn mê bấttỉnh.

Tịch Thanh vừa muốn tiến lên, trong nháy mắt cánh tayđã bị Lam Anh giữ lại.

Lam Anh nhìn hắn, lắc đầu một cái, ý bảo hắn lúc nàykhông nên quấy rầy. Người sau mặc dù lo lắng sốt ruột, nhưng cũng hiểu việcnặng nhẹ, thở hổn hển cùng Lam Anh rời khỏi phòng.

"Chuyện gì xảy ra?

" Tịch Thanh mặt khôngchút thay đổi nhìn Lam Anh. Trực giác nói cho hắn biết, Lam Anh biết đã xảy rachuyện gì.

Lam Anh cười tà mị. Biểu tình trên mặt làm cho ngườita không thể đọc hiểu, là tự giễu hay là gì.

"Hộ vệ của ta tưởng hắn muốn làm tổn thương ta,cho nên động thủ với hắn.

"

"Cái gì? !

" Tịch Thanh có chút không dámtin,

"Làm sao hắn có thể đả thương ngươi? Sao hộ vệ của ngươi lại khôngphân biệt được đen trắng đã đâm hắn một kiếm?

"

Lam Anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại,

"Sự thật là nhưthế, tin hay không tùy ngươi.

"

TịchThanh hốt hoảng đi tới đi lui. Thanh kiếm chuyển từ tay phải rồi lại sang taytrái, lại từ tay trái đổi sang tay phải. Mà Lam Anh chỉ nhắm mắt lại, không nóiđược lời nào.

Đêm lạnh như nước, hai người đứng bên ngoài cả đêm.Lam Anh mở hai mắt ra, nhìn bầu trời đã dần dần sáng rõ, nghiêng đầu nhìn vàotrong phòng, Đường Thải Nhi đang băng bó cho Dạ Ngu Ngốc.

Tịch Thanh đi vào trong phòng, nhẹ nhàng hỏi,

"Hắn không sao chứ.

"

Đường Thải Nhi gật đầu một cái,

"Không sao.

"Băng bó miệng vết thương ổn thỏa, sờ sờ cái trán hơi nóng của Dạ Ngu Ngốc, cóchút đăm chiêu.

Lam Anh:

"Nàng cả đêm không ngủ, nghỉ ngơi mộtchút đi.

"

Đường Thải Nhi bỏ hai bàn tay dính đầy máu vào trongchậu, cẩn thận rửa sạch ,

"Huynh nợ ta một lời giải thích.

" Giọng nóilạnh như băng, không có chút độ ấm.

Lam Anh nghe xong biết nàng đang giận,

"Là thủ hạcủa ta nhầm lẫn, nếu nàng muốn trách ta, ta không có sức giải thích.

"

"Ta tận mắt nhìn thấy huynh đẩy hắn đến mũikiếm.

" Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn ngập không tínnhiệm.

"Tự hắn lui về phía sau, ta là muốn cứuhắn.

" Lam Anh lãnh đạm nói, rũ mí mắt xuống, đem tâm tình phức tạp chegiấu trong đáy mắt,

"Tin hay không tùy nàng.

" Dứt lời, xoay người rakhỏi phòng.

Tịch Thanh nhìn bóng lưng Lam Anh, tin chắc nói:

"Ta tin hắn.

" Nói xong, thở phào một hơi.

Đường Thải Nhi vẫy nước dính trên tay,

"Cólẽ.

"

Tịch Thanh nhíu mày,

"Các ngươi sắp sửa thànhthân rồi, ngươi vẫn không tin hắn sao?

"

Đường Thải Nhi khẽ thở dài, cười khổ lắc đầu,

"Takhông biết.

"

"Ngươi quan tâm Dạ Nhi hơn, không phải sao?

"Tịch Thanh liếc nhìn Dạ Ngu Ngốc đang hôn mê, mỉm cười nói.

Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Tịch Thanh, nhét khăn lautay vào trong ngực hắn,

"Hôm nay ngươi nói rất nhiều.

"

"Ê! Ngươi thật bẩn thỉu a!

" Tịch Thanh kêuto, ném khăn vải ra xa.

Đường Thải Nhi hoàn toàn không để ý tới hắn, cất bướcđi ra ngoài.

"Ngươi đi đâu, để mặc Dạ Nhi sao?

" TịchThanh đuổi theo đến cửa.

"Ta đi nấu thuốc cho hắn, người khác, ta khôngtin được

~" Tiếng trả lờinhàn nhạt của Đường Thải Nhi truyền đến từ xa.

Tịch Thanh nhún vai sau đó lắc đầu,

"Ngươi quảnhiên quan tâm Dạ Nhi hơn, tại sao lại không thừa nhận cho rồi, không giống namnhân.

"

------------

Đến buổi tối, Dạ Ngu Ngốc mới vô tri vô giác tỉnh lại.Đường Thải Nhi đứng ở trước bàn xay bột thuốc, nghe Dạ Ngu Ngốc có động tĩnh,vội vàng quẳng thứ đang cầm trong tay xuống, chạy đến bên giường.

"Tỉnh rồi?

" Đường Thải Nhi giúp hắn kéo chănxuống,

"Đói không?

"

Dạ Ngu Ngốc cười hì hì nhìn nàng,

"Nương tử

~"

Giống với lần đầu tiên hắn tỉnh lại, gọi nương tử vừangây thơ lại thú vị.

Đường Thải Nhi khẽ cười, đưa tay lau cái trán của hắn,

"Đã bớt nóng, không tệ. Vết thương có đau không?

"

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái,

"Một chút cũng khôngđau, ha ha.

"

"Tại sao bị thương? Không cẩn thận như vậy.

"

Dạ Ngu Ngốc liếm liếm đôi môi khô khốc,

"Ta khôngbiết phía sau sẽ có cái gì đâm ta. . . . . .

"

Đường Thải Nhi không khỏi mỉm cười, gõ gõ vào mi tâmcủa hắn,

"Ngươi nha, lần sau không cẩn thận như vậy nữa, ta sẽ ném ngươiđi.

"

"Không muốn! Ô ô. . . . . . Không muốn!

" DạNgu Ngốc lập tức lo lắng, muốn đứng lên ôm Đường Thải Nhi, kết quả đụng vào vếtthương,

"A!

"

"Nè!

"

Dạ Ngu Ngốc nhe răng nhếch miệng, lần nữa trở lạigiường,

"Đau quá đau . . . . . .

"

"Đáng đời, nằm im! Ta mang cháo nóng chongươi.

"

"Nương tử không được xa Dạ Nhi.

"

"Dạ dạ dạ, không đi, nhắm mắt, nghỉ ngơi.

"Bộ dạng của Đường Thải Nhi như dỗ tiểu hài tử, dịu dàng ra lệnh.

Dạ Ngu Ngốc nhắm hai mắt lại, khóe môi cong lên nụcười,

"Ừ, Dạ Nhi ngủ ngoan, Thải Nhi sẽ không bỏ lại Dạ Nhi nha.

"

"Ngoan, lát nữa ngươi phải ăn cháo

~"

--------------

Sáng sớm hôm sau, bên trong thư phòng Giang phủ.

Lam Anh cầm cuốn sách, cặp mắt đang nhìn ra ngoài cửasổ. Thời tiết giữa hè, đâu đâu cũng thấy một màu xanh biếc, có lẽ phải nói đâylà một mùa làm cho người ta tràn đầy hy vọng, ít nhất, sẽ không tuyệt vọng.

"Chủ tử.

" Một tên hộ vệ đi vào thư phòng,khom người ôm quyền.

"Chuyện gì?

" Lam Anh để cuốn sách đang cầmtrong tay xuống, nhìn về phía hộ vệ.

"Tự ta đi vào, không cần thông báo.

" ĐườngThải Nhi chậm rãi đi vào, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt.

Đợi hộ vệ lui ra, Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi, nghiêngđầu. Khóe môi nhếch lên nụ cười tà mị,

"Nàng. . . . . .

"

"A, ta là tới xem huynh chuẩn bị hôn sự thếnào.

"

Lam Anh có chút kinh ngạc,

"Ta cho là, cho lànàng. . . . . .

"

"Cho rằng cái gì?

"

"Không có, đã sớm bắt tay vào làm, sau đó sẽ cóngười tới đo dáng người để may.

"

"May đồ?

"

"Ừ, thuận tiện làm cho nàng một ít nữ trang, ítnhất phải để ọi người biết thành chủ phu nhân là một nương tử xinhđẹp.

" Lam Anh cười trêu ghẹo, trong lòng kích động không thôi. Hắn khôngchút kiêng kỵ đem sự vui sướng này bộc lộ qua lời nói.

Đường Thải Nhi nhìn trời,

"Ta không phải là mộtthiếu nữ xinh đẹp, mà là một con cọp mẹ.

" Vừa nói vừa nhìn Lam Anh, làm bộnâng móng vuốt hổ lên.

"Cái đó không tệ, một lão hổ sẽ mang cọp mẹ quyẩn rừng núi.

" Lam Anh gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.

------------

Tịch thanh trước sau như một, chỉ luyện kiếm trongđình, đang luyện đột nhiên trông thấy sân viện yên tĩnh bỗng nhiên nhao nhaolên. Nô bộc, nha hoàn lui tới đều là bưng, mang, nâng hỉ lễ tân hôn.

Tra kiếm vào vỏ, Tịch Thanh ôm kiếm nhìn mọi ngườikhông ngừng đi ngang qua, tự nhủ:

"Xem ra chuyện vui đã sắp tới, chẳng qualà, một thành chủ, thật muốn thành thân với một nam nhân sao? !

"

Hắn sờ lên cằm, đối với Lam Anh càng thêm kính nể. Sauđó xoay người đi đến phòng khách mà Dạ Ngu Ngốc đang nghỉ ngơi.

"Ê! Tiểu Tịch Tịch, Dạ Nhi muốn uống nước

~"Dạ Ngu Ngốc vừa lúc khát nước, thấy Tịch Thanh đẩy cửa đi vào, không chút kháchkhí trực tiếp sai khiến.

Tịch Thanh cũng nguyện ý, đi tới trước bàn, rót mộtchén trà đưa cho Dạ Ngu Ngốc,

"Dạ Nhi nè, không bằng. . . . . . Ngươi cũnggả cho ta đi.

"

Đổi lại nếu là người thường, sợ rằng nói ra một câunày sẽ làm đối phương bị sặc nước. Nhưng mà Dạ Ngu Ngốc không phải là ngườibình thường nha, cho nên lúc này vừa uống nước vừa nhìn ánh mắt thâm tình khẩnthiết của Tịch Thanh, không có phản ứng.

Tịch Thanh cho rằng hắn không nghe rõ, vì vậy càng ghésát vào một chút,

"Gả cho ta đi.

"

Dạ Ngu Ngốc bĩu môi trợn mắt,

"Không muốn, ta cónương tử rồi.

"

Tịch Thanh toét miệng,

"Dạ Nhi, có một số việcngươi hiểu lầm, Đường huynh hắn muốn. . . . . .

"

"Ngươi lại tính làm gì? !

" Lúc này ĐườngThải Nhi bưng canh Nhân Sâm đi vào, ánh mắt như phòng ngừa kẻ trộm nhìn TịchThanh. Hiển nhiên, qua sự kiện thay quần áo lần trước, khiến cho Đường Thải Nhicảm thấy Tịch Thanh là một con sói đói, mà Dạ Ngu Ngốc lại là một miếng thịtbéo.

Tịch Thanh kêu oan,

"Ta cái gì cũng chưa làm mà,ngươi đừng đề phòng ta giống như đề phòng cướp vậy được không?

"

"Không được, nếu ngươi dám chòng ghẹo Dạ Nhi, tasẽ hạ độc ngươi, để xem cuộc đời này của ngươi còn có thể giao hợp haykhông.

" Đường Thải Nhi ngồi ở mép giường, cầm cái muỗng chuẩn bị đút canhNhân Sâm cho Dạ Ngu Ngốc.

"Ngươi! Quá độc ác!

" Tịch Thanh rống giận,sau đó phất tay áo bỏ đi.

Dạ Ngu Ngốc nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi:

"Nươngtử, cái gì gọi là không thể giao hợp?

"

Đường Thải Nhi chớp mắt cười một tiếng, thật sự khôngbiết phải giải thích với Dạ Ngu Ngốc, một nam nhân thuần khiết giống như đóahoa sen này thế nào.

"Nương tử?

"

"Éc. . . . . . Chính là tướng công cùng với nươngtử luyện. . . . . . . . . . . . Công phu!

" Đường Thải Nhi suy nghĩ hồilâu, trả lời chắc chắn.

"Nha.

" Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái, há mồmuống một hớp canh Đường Thải Nhi đưa tới, sau đó ngẩng đầu,

"Lúc nào thìnương tử cùng Dạ Nhi giao hợp?

"

". . . . . .

"

## 19. Chương 19 : Đường Thải Nhi Muốn Thành Thân Hay Không (2)

Lần đầu tiên Đường Thải Nhi có một loại cảm giác thấtbại khó hiểu, ngửa mặt lên trời thở dài,

"Thần à, cứu con với.

"

Dạ Ngu Ngốc dựa vào bên giường, nhìn Đường Thải Nhicười như không cười. Vẻ mặt lại tò mò,

"Nương tử gọi ai vậy?

"

Đường Thải Nhi đặt chén ở một bên, rất muốn nói chohắn biết không được gọi mình là nương tử nữa. Nhưng lại lo lắng thân thể củahắn, nên coi như không có gì. Nghĩ thầm, vẫn là chờ hắn dưỡng thương xong đã,nói vậy khi đó nàng đã cùng Lam Anh thành thân, chuẩn bị quy ẩn núi rừng rồi.

"Không ai cả, ngươi cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủthêm một chút đi.

" Đường Thải Nhi đỡ Dạ Ngu Ngốc để cho hắn nằm ngửa trêngiường,

"Ngoan nha.

"

"Ừ, Dạ Nhi ngoan nhất .

" Dạ Ngu Ngốc cườinhắm hai mắt lại.

Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Đường Thải Nhi đối mặtvới cửa phòng đóng chặt có chút không hiểu tâm tình hiện tại của mình. Ngẩngđầu nhìn lên bầu trời xanh bao la, thở phào một hơi,

"Có lẽ ta nên thảlỏng một chút.

"

"Đường thần y, thành chủ bảo nô tỳ dẫn người đếntiền đường.

" Một nha hoàn hướng về phía Đường Thải Nhi lễ phép cúi đầu,sau đó cung kính nói.

Đường Thải Nhi gật đầu một cái,

"Làm phiền dẫnđường.

"

Vì vậy, vừa quẹo trái quẹo phải, rốt cuộc cũng tớitiền đường. Quả thật, sân lớn đi đã thành quen. Người có tiền thật đáng ghétmà. . . . . .

"Lam đại ca.

" Đường Thải Nhi cười đi đến.

Lão may được mời tới, nhìn thấy Đường Thải Nhi liềncực kỳ sợ hãi, run lẩy bẩy nhìn Lam Anh,

"Thành chủ nghĩ lại đi, sao cóthể thú một nam tử làm thê chứ!

"

Đường Thải Nhi mím môi bất đắc dĩ trợn to hai mắt,tháo búi tóc ra. Tóc đen như nước xõa trên vai,

"Ta là nữ tử.

"

Lam Anh cười vỗ vai lão may,

"Đo người nàngđi.

"

"A. . . . . . Nha. . . . . .

" Lão may nhấpnháy mắt, đi từ từ từng bước một đến bên cạnh Đường Thải Nhi,

"Thật sự làmột cô nương a.

"

"Không thể giả được.

" Đường Thải Nhi cườiđùa nói.

"Dáng người không tệ, đội mũ phượng, khăn quàngvai nhất định sẽ rất đẹp.

" Giọng nói già nua của lão may rơi vào trong taiĐường Thải Nhi lại vô cùng êm tai.

"Đa tạ lão khích lệ.

" Đường Thải Nhi nóicười híp mắt.

"Thải Nhi, để nha hoàn đổi y phục cho nàngđi.

" Lam Anh ngồi ở trên ghế uống trà, nhìn Đường Thải Nhi một thân namtrang quả thật cảm thấy có chút không ổn.

Đường Thải Nhi nhún vai,

"Tùy huynh.

"

Dù sao thành thân xong là có thể về nhà, không có gìphải băn khoăn lo lắng cả.

Đo cơ thể xong, nha hoàn mang theo lão may rời khỏitiền đường. Đường Thải Nhi túm tóc, cầm dây cột tóc chuẩn bị buộc lại.

Lam Anh đặt chén trà xuống, cầm cổ tay Đường Thải Nhi,

"Đừng buộc lại.

" Nói xong, cánh tay đặt ở eo nàng, nhẹ nhàng điểm mộtcái. Hai người bay ra khỏi tiền đường, phút chốc lướt vào trong phòng ĐườngThải Nhi.

"Lam đại ca. . . . . .

" Đường Thải Nhi cóchút sợ hãi, không biết hắn định làm cái gì.

"Người đâu.

" Lam Anh buông Đường Thải Nhira, mở miệng gọi hạ nhân. Sau đó vài nha hoàn đi vào, trong tay cầm sa y, trangsức, nữ trang, son nước các loại.

Đường Thải Nhi đi dạo hai vòng trước đám nha hoàn,đứng lại bình tĩnh quay đầu nhìn về phía Lam Anh,

"Chuẩn bị rất chu toànnha.

"

Ánh mắt Lam Anh hàm chứa nụ cười, nhìn về phía nhómnha hoàn,

"Hầu hạ Đường cô nương thay quần áo.

" Dứt lời, đi ra khỏicửa phòng.

"Nè! Tự ta cỡi! Đừng đụng ta, a a! !

"

Nghe tiếng la hét bên trong, Lam Anh không khỏi cườilớn, chắp tay đi vào trong đình cách đó không xa. nha hoàn, nô bộc ở một bênhầu hạ nước trà.

---------------

"Đường huynh! Dạ Nhi hắn. . . . . . A! ! Thật xinlỗi thật xin lỗi! Tại hạ mạo muội!

" Tịch Thanh hung hăng chạy vào phòngĐường Thải Nhi, lại thấy một nữ tử thanh tú động lòng người đang cúi đầu đeongọc bội. Trong nháy mắt làm cho hắn kinh hãi, vội vàng nhắm mắt lui về phíasau, trong miệng không ngừng nói xin lỗi.

Mấy nha hoàn nhìn thấy là Tịch công tử, cũng khôngkhỏi nhìn nhau cười một tiếng.

"Này, ngươi gào cái quái gì chứ.

" Đường ThảiNhi đeo ngọc bội xong, vừa sửa sang lại ống tay áo vừa trách cứ Tịch Thanh.

Lỗ tai Tịch Thanh giật giật, thân thể đưa lưng về phíaĐường Thải Nhi trong nháy mắt cứng ngắc. Cái cổ quay lại có chút đơ đơ, nhìnĐường Thải Nhi mấy giây, thẫn thờ.

Đường Thải Nhi nghiêng đầu, đúng là cười xinh đẹp,

"Tịch huynh chẳng lẽ là nhìn thấy quỷ?

"

"Ngươi. . . . . . Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi!Ngươi là nữ nhân? ! !

"

"Như ngươi thấy.

" Đường Thải Nhi lạnh nhạtnhún vai, không có ý định chịu trách nhiệm đối với sự kinh hãi của Tịch Thanh.Hất hất tay, nha hoàn cười đem vòng vàng đeo vào cổ tay nàng,

"Vàng ròng,thật không tệ.

"

Tịch Thanh sững sờ bất động đứng nguyên tại chỗ, nhìnvị hồng phấn giai nhân trước mắt. Tay như búp măng, da trắng nõn nà, cổ cao ngósen, răng như hạt bầu, trán ày ngài, khéo cười tươi đẹp làm sao, đôi mắtđẹp. Vị kia đúng là Đường Cảnh ngày thường phách lối, kiêu ngạo, lưu manh sao?! Giang hồ loạn rồi sao? Hay là Tịch Thanh hắn bị điên rồi? !

"Ta nói. . . . . .

" Đường Thải Nhi đi tớitrước mặt Tịch Thanh, ngửa đầu nhìn bộ mặt rút gân của hắn, nhẹ nâng môi mỏng,

"Nếu ngươi nhìn ta như vậy nữa, ta sẽ thật sự động thủ để cho ngươi khôngthể giao hợp a!

"

"Ngươi thật sự là Đường Cảnh!

" Bất chợt vẻmặt Tịch Thanh trở nên nghiêm túc, giọng điệu khẳng định nói.

Đường Thải Nhi thở dài một cái, vỗ vai Tịch Thanh,

"Ngươi hiểu ta, đều là tỷ muội nha, phải không?

"

Sắc mặt Tịch Thanh chợt nhẹ, tránh ma trảo của ĐườngThải Nhi, hung hăng nói:

"Cảnh gia, người là nam nhân, Tiểu Tịch cáotừ!

" Nói xong lần nữa phất tay áo đi.

"Này! Ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? !

"Đường Thải Nhi nhìn bóng lưng của Tịch Thanh giận dữ la lên, nhưng không thấyđối phương quay đầu lại, tà tà cười một tiếng,

"Các ngươi nói dáng dấp củahắn có đẹp không?

" Nàng híp mắt nhìn bóng lưng Tịch Thanh đang đi, hỏi đámnha hoàn bên cạnh đang cười trộm.

Mấy người nghe vậy đều là mặt đỏ lên, một người trongđó ngượng ngập nói:

"Đẹp, giống như tiên nữ.

"

Đường Thải Nhi nhíu mày,

"Vậy còn ta?

"

"Đẹp.

"

Giọng nói ngọt ngào của Lam Anh truyền vào trong tai.Đường Thải Nhi nhìn về phía cửa,

"Trong mắt người tình là Tây Thi, ta biếtmình bao nhiêu cân lượng. Ai zzz~ mặc nữ trang thật là không có quen, mặc thếnày đến bao lâu mới xong.”

Lam Anh cưng chìu vuốt tóc nàng,

"Ta cảm thấyphải đẹp mới được. Ta sắp trở thành trượng phu của nàng rồi, nàng chính làngười của ta, quan tâm người khác nghĩ như thế nào chứ.

"

Đường Thải Nhi cười ngọt ngào,

"Lam đại ca, cẩnthận nuông chìu ta thành hư nha, không thể để thành thói quen được.

"

"Làm hư cũng được, ngoài ta ra, sẽ không có ngườimuốn nàng.

" Lam Anh cười tà mị, nói cực kỳ tự nhiên.

Đường Thải Nhi nghe xong đắc ý, vỗ vỗ ngực Lam Anh,

"Cao thủ, trêu ghẹo qua bao nhiêu nữ tử nhà lành rồi? Thành thực khaibáo.

"

"Chỉ một mình nàng.

"

"Nói xạo, huynh chưa tôi luyện đã tự học thànhtài rồi sao?

"

"Tình cảm chân thành, không cần tôi luyện.

"

"Cố chấp.

"

"Đa tạ phu nhân khích lệ.

" Lam Anh khôngchút khách khí nhận lấy tán dương của Đường Thải Nhi,

"Hai ngày nay ThảiNhi sẽ phải mệt một chút.

"

"Ừ?

"

"Sau đó hỉ bà sẽ đến, Thải Nhi cùng bà ấy học mộtchút về lễ tiết ngày thành thân, làm quen với trình tự của ngày hôm đó.

"

"Xem ra nhiệm vụ rất khó khăn.

" Đường ThảiNhi khe khẽ thở dài, ngồi vào ghế, chống cằm,

"May mắn, ta không cần mỗingày đều phải sống trong quy củ.

"

---------

Vừa qua bữa ăn trưa, một lão nương kiều mỵ đã đi vàotiền đường, gặp mặt tân nương tử.

Đường Thải Nhi không lên tiếng, hỉ bà nhìn nàng cười,khen không ngừng, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội nịnh nọt lần này. Sau khi tándương khoảng một khắc đồng hồ, Đường Thải Nhi trợn trắng mắt, bộ dạng ôm haicánh tay, trực tiếp hướng về phía hỉ bà hô to một câu,

"Ngươi có thấyphiền hay không đây!

"

Vì vậy, trong khoảnh khắc, toàn bộ hình tượng bị hủydiệt. Mặt của hỉ bà trong nháy mắt trở nên đen thui, nhìn Đường Thải Nhi hoàntoàn không giống nữ nhân.

Đường Thải Nhi không thích bị gò ép, từ trước đến giờđều là phóng phóng khoáng khoáng đi lại tự nhiên. Mặc dù không giống những tiểuthư khuê các có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng nâng nâng đặt đặt, nhưng cũngcó một phần mị lực đặc biệt, đủ cay, đủ hào sảng. Những thứ này nàng từ trướcđến giờ đều cho là quang vinh, mà hôm nay, mị lực hấp dẫn ấy lại bị hỉ bà khôngcoi ra gì. Từ lời nói đến cử chỉ của nàng vẫn luôn bị hỉ bà gò ép, không đượcnói chuyện lớn tiếng, không được đi bộ quá nhanh, không được ôm cánh tay chốngnạnh, không được gác chân lên, không được cười to mất hình tượng. . . . . . Tómlại, cái gì cũng không được, làm hại Đường Thải Nhi thiếu chút nữa vì nóng nảymà hạ độc chết hỉ bà. Trên thực tế, nàng quả thật cũng đã làm như vậy.

Vìvậy buổi chiều trước hôn lễ một ngày, cả Giang phủ xảy ra một sự kiện nhỏ. Hỉbà cười to không ngừng, nằm ở trên giường một canh giờ, tiếng cười vẫn khônggiảm bớt.

Lam Anh nghe thuộc hạ hồi báo, chẳng qua là lãnh đạmkhoát tay,

"Để ý thành chủ phu nhân là được, những thứ khác không cầnlo.

"

Đúng là không cần phải để ý đến, ai cũng không quảnđược. Đường Thải Nhi nàng đã hạ độc thì trong phủ này có ai có thể giải sao? Cóai dám giải chứ? !

Cho nên, một phòng đầy nha hoàn và nô bộc cũng chỉ cóthể trơ mắt nhìn hỉ bà nằm ở trên giường cười đến chết đi sống lại, nước mắtròng ròng, tẩy đi một lớp lại một lớp phấn son, hé ra bộ mặt thật già nua, rấtdữ tợn.

Đường Thải Nhi đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào bên trongliếc mắt một cái, tâm tình rất tốt, bước đi thật nhanh về phía phòng của Dạ NguNgốc.

Hai ngày nay bận rộn, trừ thời gian ăn cơm và tới xemhắn một chút ra, gần như không có thời gian chơi với hắn, mà thiếu gia TịchThanh người ta phải chăm sóc mệt nhọc.

Đẩycửa đi vào, Tịch Thanh đang cùng Dạ Ngu Ngốc chia đôi bánh ngọt nhân hạt thôngmà hạ nhân mới đưa tới.

Dạ Ngu Ngốc thấy Đường Thải Nhi tới, lập tức đoạt lấytất cả bánh hạt thông, hướng về phía nàng cười nói:

"Nương tử! Ănđi!

"

Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi một cái, hiển nhiên vẫncòn không chịu thừa nhận nàng là nữ tử thật. Nói ở mức độ nào đó, chuyện nàyrất kích thích hắn, mấy ngày nay hắn luôn ảo tưởng, có thể một ngày nào đó DạNgu Ngốc cũng sẽ đi tới trước mặt mình, nói một câu “thật ra ta là nữ tử “ haykhông?

Nhưng mà chuyện thật đáng buồn, tối hôm qua lúc ngủ,Tịch Thanh đã nhìn lén thân thể của Dạ Ngu Ngốc, xác định, đây mới thật là mộtnam nhân thứ thiệt.

"Thân thể như thế nào? Có chỗ nào không thoải máihay không?

" Đường Thải Nhi nhón miếng bánh bỏ vào trong miệng, vừa ăn vừanói.

"Không có khó chịu, ha ha.

" Dạ Ngu Ngốc cườingây ngốc, thoạt nhìn rất linh lợi. Chính là sắc mặt vẫn không có chuyển biếntốt, nhìn thân thể vẫn còn có chút suy yếu.

"Ngươi bận rộn xong rồi?

" Tịch Thanh nhíumày nhìn về phía Đường Thải Nhi.

"Gần đúng, còn chờ ngày mai làm thêm ít gia vịtrực tiếp để bỏ vào thức ăn ọi người.

"

"Ngươi vẫn rất bình tĩnh, ta cho rằng nữ hài tửnhà nào cũng sẽ kích động khẩn trương không nói nên lời

~" Tịch Thanh bĩumôi, vẻ mặt nhìn Đường Thải Nhi có chút hoài nghi, rốt cuộc nàng có nguyện ý gảhay là không.

"Đó là người bình thường, ta là người bình thườngsao? Không phải

~" Đường Thải Nhi nhún vai, cười lắc đầu.

"Hai ngày này học không có tệ nha, ánh mắt cóchút mùi vị nữ nhân rồi.

"

Dạ Ngu Ngốc đối với lời hai người nói có chút mơ mơmàng màng, nhìn người này một chút lại nhìn người kia một chút, vì thế nói chenvào:

"Nương tử vốn là nữ nhân mà!

"

Đường Thải Nhi vuốt ve tóc của Dạ Ngu Ngốc,

"Ngoan, không cần để ý đến hắn, ăn bánh hạt thông đi, há mồm ~~ a

"

"A

~~"

Tịch Thanh liếc ánh mắt khinh bỉ nhìn hai người khôngthèm nói gì, đứng dậy phẩy tay áo bỏ đi.

## 20. Chương 20 : Đường Thải Nhi Muốn Thành Thân Hay Không (3)

Đường Thải Nhi vẫn ở chơi với Dạ Ngu Ngốc đến đêm,nhìn hắn đã đi vào giấc ngủ, mới yên tâm mà rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã bị bốn,năm nha hoàn vây lại. Mấy nha hoàn đồng loạt cúi đầu thi lễ, sau đó nâng ĐườngThải Nhi, phi thân vào phòng tắm.

"Thì ra là các ngươi cũng biết khinh công. . . .. .

" Hai chân Đường Thải Nhi vững vàng tiếp đất, không khỏi ngạc nhiên.Trong Giang phủ thật đúng là nhân tài ẩn dật, hai nha hoàn này đều không đơngiản. Chẳng qua là, mọi thứ như vậy, Lam Anh thật sự chịu vứt bỏ cùng nàng quyẩn sao, vậy đối với hắn mà nói không phải có chút tàn nhẫn chứ.

Hưởng thụ mùi thơm trong thùng tắm, nhìn cánh hoa lơlửng trên mặt nước, trong lòng nàng dâng lên phiền não khó hiểu, nâng lên cánhtay, nhiễu loạn mặt nước yên ả, lấy cánh hoa đưa đến chóp mũi,

"Đây là hoagì? Tại sao chưa từng thấy qua?

"

"Bẩm phu nhân, hoa này tên là hoa hồng, là loạihoa đặc biệt của Tây Vực, mùi hoa mê người, sắc hoa hồng diễm, thích hợp để tắmtrước đại hôn, có thể mang đến may mắn nữa.

" Nha hoàn vừa lau cơ thể ĐườngThải Nhi vừa trả lời.

"Hoa hồng, ừ, thật ra có nghe qua, ha ha, Lam đạica thật đúng là có thể chuẩn bị nhiều thứ hiếm có.

"

Mấy nha hoàn cười một tiếng,

"Chủ tử thật ra rấtthương người, những thứ này sớm đã được chuẩn bị trước mấy ngày.

"

Đường Thải Nhi cười cười, xem ra Lam Anh đối với mìnhrất chân thành. Nhưng mà, sự thật cũng như vậy chứ.

Sáng sớm hôm sau, Đường Thải Nhi đang ở trong trạng tháimơ mơ màng màng, mất hồn mất vía thì bị lão nương, năm nha hoàn cộng thêm vị hỉnương tối hôm qua cười đến đau thắt dạy dày lôi dậy.

Váy dài đỏ thẫm, áo choàng ba tầng gấm một tầng sa, eothắt bằng dải lụa, chân mang hài Cẩm Tú hoa, đầu đội phượng quan, cài ngọctrâm.

Bận rộn trong hai canh giờ, một tân nương đỏ thẫm rốtcuộc cũng sống sót thoát khỏi một kiếp.

"Thật đói mà. . . . . . . . . . . . Cho ta ănchút gì đi.

" Đường Thải Nhi bị dày vò gần chết, nhìn xà nhà kêu rên.

Hỉ nương cầm bút hồng,

"Nhắm mắt!

"

Đường Thải Nhi nghiến răng trừng mắt nhìn hỉ nương gầnsát trước mặt mình,

"Bà muốn làm gì!

"

"Kẻ lông mi tâm ấn!

"

Đường Thải Nhi khó chịu nhắm hai mắt lại, trong lòngtính toán, tối nay phải cho hỉ nương cười thêm mấy canh giờ mới được!

-------------

Ngày đại hôn, Giang phủ đặc biệt náo nhiệt. Mặc dùkhông phát thiệp mừng khắp nơi, nhưng người nghe tiếng mà đến chúc mừng cũng ùnùn kéo tới. Hôn lễ cử hành vào giờ Thân canh ba, lúc giữa trưa hào sĩ giang hồcũng đã đến, chiếm bốn, năm gian phòng khách. Bọn hạ nhân bận việc trong ngoàigần như chân không ngừng nghỉ.

Dạ Ngu Ngốc nằm ở trên giường, mắt thấy đã qua buổitrưa mà Đường Thải Nhi vẫn chưa đến cho hắn ăn cơm, trong lòng phiền muộn chuẩnbị lấy khăn để chơi đùa.

Nghetiếng náo nhiệt bên ngoài làm hắn tò mò, ôm bụng, đặt nhẹ hai chân xuống đất,

"A. . . . . . Đau quá. . . . . .

" Bởi vì động tác hơi mạnh, không cẩnthận khẽ động vào vết thương hại hắn bĩu môi than đau.

Đẩy cửa phòng ra, ánh nắng chang hòa chiếu vào haimắt. Hắn dụi dụi con mắt, nhấc chân muốn đi đến phòng của Đường Thải Nhi.

Di chuyển bước chân chậm chạp, đi quá nhanh sẽ khiếncho bụng có một loại đau đớn xé rách, chưa đi đến gần, đã nghe thấy giọng nóicủa Đường Thải Nhi, khóe miệng hắn khẽ cong, nở ra nụ cười thật tươi,

"Nương tử. . . . . .

"

Đi nhanh mấy bước, bước chân mất thăng bằng suýt nữangã nhào. Tay vịn vào lan can, nhìn bên trong phòng. Đường Thải Nhi một thânhồng y đang cùng mấy nha hoàn tranh luận cái gì đó,

"Nương tử. . . . ..

"

Dạ Ngu Ngốc có chút luống cuống, không rõ tại sao mìnhlại sợ, chỉ cảm thấy một thân hồng y như vậy thật chói mắt, so với ánh mặt trờicòn làm hai mắt hắn nhức hơn.

Đường Thải Nhi cả kinh, vội vàng xoay người, nhìn DạNgu Ngốc suy yếu nằm ở lan can trước cửa,

"Dạ Nhi!

"

"Phu nhân, ngậm hạt sen này vào miệng, sau đó phủthêm khăn voan đỏ chờ giờ lành tới.

" Hỉ nương hoàn toàn không có nhìn thấyngười đứng ở ngoài cửa, thản nhiên cầm hạt sen từ mâm đựng trái cây lên đưa đếntrước mặt Đường Thải Nhi.

"Nương tử, ngươi làm gì ở đây?

" Dạ Ngu Ngốcmang cặp mắt lo lắng, nhìn hạ nhân đầy phòng đang làm việc, khẽ mở miệng, nhưngcó chút run rẩy.

"To gan! Ngươi là ai, dám kêu phu nhân là nươngtử, sắc hán tử từ đâu tới!

" Hỉ nương nghe tiếng nương tử, mở trừng haimắt, bưng mâm đựng trái cây xoay người nhìn Dạ Ngu Ngốc, mắng to một hơi.

Đường Thải Nhi níu cánh tay hỉ nương lại,

"Khôngphải chuyện của ngươi, đừng quản.

"

"Cái này không thể được, người chuẩn bị gả chothành chủ rồi, tại sao có thể để nam tử kêu người là nương tử, việc này khônghợp lễ giáo!

"

Dạ Ngu Ngốc thở hổn hển, cặp mắt đo đỏ nhìn về phíaĐường Thải Nhi. Hắn hiểu rồi, nương tử của mình đã muốn gả cho người khác,nàng không muốn mình, không muốn Dạ Nhi . . . . . .

"Dạ Nhi. . . . . .

" Đường Thải Nhi nhìn sắcmặt Dạ Ngu Ngốc ngày càng khác thường, trong lòng hung hăng nhói đau, vừa muốntiến lên khuyên giải, đã thấy Dạ Ngu Ngốc xoay người chạy ra ngoài,

"DạNhi!

"

"Phu nhân, không được không được.

"

Đường Thải Nhi vừa muốn đuổi theo sau, đã bị năm, sáungười vội vàng níu lại,

"Phu nhân, người không thể rời đi.

"

"Buông ta ra! Buông ra!

"

"Phu nhân, giờ lành sắp tới. Người không thể xảyra sơ xuất, chúng nô tỳ không kham nổi a.

"

Đường Thải Nhi thoát khỏi cánh tay của đám nha hoàn,nhấc chân muốn đuổi theo. Một nha hoàn thấy thế, vội vàng chạy đến trước mặtnàng,

"Phu nhân, để nô tỳ đuổi theo, nhất định sẽ mang Bạch thiếu giavề.

"

Đường Thải Nhi kinh hãi, nhắm mắt hít sâu,

"Được,ngươi đi tìm, nhất định phải tìm hắn trở lại.

"

"Xin phu nhân yên tâm.

" Nha hoàn cúi ngườithi lễ, sau đó đuổi theo.

Đường Thải Nhi ngã ngồi ở trên ghế, nha hoàn xungquanh lại một lần nữa vây tới, giúp nàng sửa sang lại khăn hỉ.

"Dạ Nhi. . . . . .

"

-------------

"Chủ tử yên tâm, khách nhân đều đã an bài thỏađáng, sẽ không xảy ra nhầm lẫn.

" Trương tổng quản vừa đi vừa báo cáo lạivới Lam Anh về tình hình tân khách đầu kia.

Đang nói, lại thấy nha hoàn hầu hạ Đường Thải Nhihoang mang chạy đến, giống như đang tìm cái gì.

"Lục Nhi!

" Lam Anh mở miệng gọi.

Lục Nhi nghe vậy nghiêng đầu, vội vàng đi tới, thi lễnói:

"Lục Nhi ra mắt chủ tử.

"

"Ngươi không đi hầu hạ phu nhân, tới tiền đườnglàm cái gì?

" Trương tổng quản híp mắt trách mắng.

Lục Nhi lại hơi cúi người,

"Bạch Thiếu Gia mớivừa nhìn thấy phu nhân, không biết tại sao lại chạy đi mất, nô tỳ thay phu nhânđi ra ngoài tìm Bạch Thiếu Gia.

"

Lam Anh:

"Dạ Nhi mất tích?

"

Lục Nhi cung kính nói:

"Mới vừa nghe mấy tiểu nônói, Bạch Thiếu Gia chạy ra khỏi phủ rồi, Lục Nhi đang muốn xuất phủ đuổitheo.

"

Ánh mắt Lam Anh khẽ động, nắm chặt bàn tay trong tayáo, chậm chạp không lên tiếng.

"Chủ tử?

" Lục Nhi thấy hắn xuất thần, lêntiếng gọi.

Lam Anh biến sắc, mặt không chút thay đổi ra lệnh:

"Không cần đuổi theo, sau khi thành thân cùng phu nhân xong ta sẽ nói vớinàng.

"

Lục Nhi không dám hỏi nhiều, không thể làm gì kháchơn.

"Giờ lành đã đến, chủ tử, nên đi đến tiềnđường.

" Trương tổng quản nhìn sắc trời một chút, ở một bên nhắc nhở.

Lam Anh gật đầu một cái, cất bước đi về phía tiềnđường.

Mới vừa bước vào, tiếng chúc mừng từ khắp nơi truyềnđến, Lam Anh nở nụ cười, ôm quyền cám ơn lại, lúc đang hàn huyên thì hỉ nươnghô to “Tân nương tới ~”

Lam Anh lập tức tràn ra nụ cười, nhìn chân thành vàomỹ kiều nương, trong lòng vui mừng khôn siết.

Trong khoảnh khắc tiếng tán thưởng ở xung quanh ồ lên,tiếng chiêng trống, tiếng pháo cũng vang lên theo, một số hài đồng ngây ngô vừanhảy lên vừa hô “Tân nương tử, hồng lại hồng, ba lạy hồng đường gả tình lang!”

Cách lớp hồng sa, Đường Thải Nhi nhìn những đứa nhỏthích thú kia, không khỏi cất tiếng cười. Tao nhã nhìn lướt qua, trông thấy LụcNhi đuổi theo tới, trong nháy mắt, tầm mắt của Đường Thải Nhi dừng trên ngườinàng, dùng ánh mắt hỏi thăm.

Lục Nhi có chút chột dạ mở to mắt, nàng còn nhỏ khôngbiết nên dùng biểu tình gì để đáp lại Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi căng thẳng, cất bước muốn đi về phíanàng. Lam Anh vừa thấy nàng muốn rời xa mình, vội vàng níu cánh tay của nànglại, thấp giọng nói:

"Thải Nhi, phải bái đường.

"

Đường Thải Nhi bối rối nhìn hắn,

"Dạ Nhi mấttích, ta. . . . . .

"

"Trước bái đường đã, không nên lỡ giờ lành.

"Lam Anh nhịn tức giận xuống, cười thấp giọng thúc giục.

Hỉ nương đã sớm đứng ở phía trước, gào to hai lần“nhất bái thiên địa”, lại thấy tân lang và tân nương đều thờ ơ, tân khách xungquanh có chút không rõ lý do. Trong lúc nhất thời đại sảnh náo nhiệt rơi vàoyên lặng.

"Thành chủ, phu nhân.

"

Lam Anh nắm chặt cổ tay Đường Thải Nhi, quay đầu lạimặt nhìn hỉ nương, cười nói:

"Mỹ nhân của ta có chút khẩn trương.

"Ngay sau đó tân khách xung quanh cũng cười vui vẻ, đều nói là thiếu nữ xinh đẹpngượng ngùng.

"Nhất bái thiên địa! !

" Hỉ nương lần nữa hôto.

Lam Anh lôi cổ tay Đường Thải Nhi, chuyển sang cửachính, khom lưng lạy một lạy, lại thấy Đường Thải Nhi bên cạnh vẫn không độngđậy.

"Thải Nhi!

" Lam anh cau mày, nắm tay nàngkhông khỏi dùng sức.

Cặp mắt Đường Thải Nhi vô thần đứng ở nơi đó,

"DạNhi bị thương trên người, hắn. . . . . . Nếu hắn chạy, sẽ gặp nguy hiểm. . . .. .

" Nàng giống như tự độc thoại, đầu óc tất cả đều là Dạ Ngu Ngốc, từ đầuđến cuối không có lòng dạ để bái đường.

Cặpmắt Lam Anh từ từ lạnh như băng, ngồi thẳng lên nhìn Đường Thải Nhi,

"Talà phu quân của nàng, lúc này đứng ở bên cạnh nàng, mà nàng lại ở đại hôn củata lo lắng cho nam nhân khác? !

"

"Nhưng Dạ Nhi hắn không phải là. . . . . .

"

"Không phải là cái gì? ! Nàng chính là không bỏđược hắn sao? Chẳng lẽ sau khi ta với nàng thành thân, nàng còn muốn mang theohắn hả? ! Nàng muốn chăm sóc hắn cả đời sao? !

" Lam Anh gầm lên. Lúc nắmhai vai Đường Thải Nhi không còn dịu dàng mà siết thật chặt.

ĐườngThải Nhi giữ cánh tay Lam Anh, trong đầu một mảnh hỗn loạn.

"Không cần lo cho hắn, có được hay không? Sốnghay chết toàn bộ đều là số mệnh, ta và nàng vốn sẽ phải vứt bỏ hết thảy, khôngphải sao? Nàng khiến ta bỏ xuống tất cả, vì sao nàng không chịu buông hắn ra?!

" Giọng nói của Lam Anh thoáng mềm một chút, đôi mắt tà mị lúc này trànđầy dễ vỡ và đau thương.

Tân khách xung quanh đã sớm loạn cả lên, nhìn cảnhtượng trước mắt cũng âm thầm suy đoán.

Đường Thải Nhi nhắm chặt hai mắt, trong lòng chợt hiểurõ rất nhiều, lấy tay Lam Anh đang nắm trên vai mình xuống,

"Lam đại ca. .. . . .

"

Hai mắt Lam Anh rét lạnh, trong nháy mắt hai tay lạnhnhư băng.

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, giơ tay lên, chậm rãi kéohồng sa trên đầu xuống. Lụa mỏng rơi xuống đất, mà tiếng lòng của Lam Anh cũngtheo đó rơi xuống.

"Thật xin lỗi, Lam đại ca, ta không thể. . . . ..

" Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn Lam Anh, nhìn ánh mắt kia dần dần lạnh nhưbăng, trong lòng đau xót. Nhưng mà áy náy càng nhiều hơn,

"Ta không yêuhuynh, không thể gả cho huynh.

"

"Vậy nàng yêu ai? Bạch Si Dạ sao?

" Giọng nóiLam Anh lạnh như băng, không có chút độ ấm nào. Đôi mắt càng thêm vô tình nhưđem Đường Thải Nhi nhốt vào hầm băng vậy.

Đường Thải Nhi hít một hơi thật sâu,

"Ta chưa xácđịnh, nhưng ta biết, hắn có thể cho ta đáp án. Lam đại ca, Thải Nhi thật sự xinlỗi huynh, kiếp này Thải Nhi không thể trả nợ.

" Hai mắt nàng đỏ hoe, khôngđành lòng lại nhìn bi thương tận sâu trong đáy mắt của Lam Anh nữa. Lỗi là ởnàng, là nàng cho hắn hi vọng, hôm nay lại hủy hết toàn bộ.

"Đường Thải Nhi, nếu hôm nay nàng rời đi, tìnhcảm giữa ta và nàng từ nay về sau sẽ không còn sót lại chút gì.

" Lam Anhrun rẩy nói, đấu tranh lần cuối cùng.

Đường Thải Nhi bỗng nhiên xoay người, không hề nhìnhắn nữa, muốn khinh thân bay đi.

Mấy tên hộ vệ thấy thế rối rít tiến lên ngăn cản đườngđi của nàng,

"Phu nhân.

"

"Để cho nàng đi! !

" Lam Anh hét to, giọngnói phát ra nát vụn, thấy mấy tên hộ vệ vẫn do dự bất động như cũ. Hắn nhắmchặt hai mắt, vô lực nói,

"Để cho nàng đi. . . . . .

"

Đường Thải Nhi cắn môi dưới, nước mắt rớt xuống khôngngừng. Nhưng tình cảm không thể ép buộc, nàng biết mình không nên nói thêm gìnữa, khiến trong lòng Lam Anh lại có thêm nhiều vết thương, nhưng vẫn chậm chạpnói:

"Huynh! từ nay về sau đối với Thải Nhi như thế nào, Thải Nhi sẽ khôngcó một câu oán hận, nhưng mà Thải Nhi sẽ vẫn gọi huynh là đại ca, sẽ không cóbất kỳ thay đổi nào.

"

Dứt lời, khinh thân bay đi.

Ra khỏi Giang phủ, người đi trên đường nhìn một thânhỉ phục của Đường Thải Nhi đều là sửng sốt, đối với việc này cũng bình phẩmlung tung.

"Đường huynh!

"

Tịch Thanh hô to một tiếng, Đường Thải Nhi tìm theotiếng nhìn lại. Tịch Thanh cưỡi bạch mã, tay dắt thêm một hắc mã chạy như baytới,

"Lên ngựa! Đồ đạc ta đã thu xếp xong, Dạ Nhi chạy đi hướng núi KhươngBiệt rồi!

"

Đường Thải Nhi túm váy, phi thân lên ngựa,

"Ngươiđoán được ta sẽ đào hôn.

"

Tịch Thanh cười như điên,

"Với tính của ngươimuốn làm ra chuyện này, không khó hiểu, đi thôi!

" Chương 1: Thiếu niên? Hái hoa?

Đầu tháng sáu, khi những giọt mưa tí tách qua đi, cũngđã là giữa hè.

Giờ Dần vừa qua,sắc trời pha sáng. Nhật nguyệt bắt đầu luân chuyển, không khí đầy sương mù.Trong rừng cây Tử Dương ở ngoại thành, thường truyền đến âm thanh quỷ quái

"ríu rít ngâm nga

". Âm điệu không giống nhạc cũng không giống bàihát, nhưng làm ấy đứa nhỏ rất thích thú, chờ mong. Cái chính là, âm điệunày vang lên trong khu rừng không một bóng người, thật là có vẻ vô cùng quỷ dị.

Mà phát ra giaiđiệu quỷ dị này không phải ai khác, chính là thiếu niên tay đang gõ đầu gối,chân bắt chéo đang nằm trên cây lúc này.

Người này một thânbạch y, vạt áo buông xuống dưới phất phơ trong gió, như một loại quỷ mị.

Nếu như lúc này màcó người đi qua dừng chân đứng lại, nhất định sẽ bị dọa đến tè cả ra quần. Nghĩrằng mình nửa đêm gặp ma.

Thiếu niên ngừngngâm nga. Dưới ánh trăng, đôi mắt phản phất chút cô đơn và bất đắc dĩ. Đôi môikhẽ chạm vào nhau phát ra hai chữ rõ ràng.

"Nam nhân.

"

Vừa dứt lời, thiếuniên rủ hai mắt xuống, đem tia bất đắc dĩ kia thu hồi vào đáy mắt, khẽ thở dàinói:

"Ta khi nào mới có thể có một nam nhân đây..........

" Vừa nói, vừa nâng bàn tay như ngọc non mịn lên. Ngón tay nhẹ nhàngchạm vào mũi mình, mày không tự giác mà nhăn lại tựa như bức tranh thanh nhã.

Thiếu niên nhíutít hàng lông mày, bỗng nhiên sửng sốt. Đôi mắt lập tức hiện lên một tia giảohoạt,

"Không bằng hái hoa mang về nhà đi.

"

Hái một nam nhânxinh đẹp, dịu dàng. Sau đó gạo nấu thành cơm, khiến hắn phải ngoan ngoãn đemmình về nhà chăm sóc.

Chủ ý đã định,thiếu niên đảo qua hàng mi u buồn, nhẹ nhàng bám thân cây tự nhiên xoay người.Bạch y như tuyết phần phật bay lên, điểm nhẹ mũi chân tiếp đất vững vàng.

Để ý thấy góc áocó chút lộn xộn, vừa thuận tay vén một vài sợi tóc trước trán. Khóe miệng mangtheo tia cười yếu ớt đi về phía kinh thành.

Tuy là một kinhthành phồn hoa không gì có thể sánh bằng, nhưng ở đây lúc sáng sớm cũng rất imắng.

Phố xá vốn náonhiệt chen chúc, lúc này lại hiện ra rộng rãi, bao la. Ven đường ngẫu nhiên cóvài tửu lâu cửa chính đã rộng mở. Bên trong tiểu nhị đang vội vàng quét dọnchuẩn bị đón khách, vừa ngáp một cái vừa ngẩng đầu nhìn ra xa. Chỉ thấy mộtthiếu niên đang đi trên đường.

Lộc cộc lộc cộc.

Tiếng xe ngựa từxa truyền đến, thiếu niên bước lui về ven đường, nhìn thấy một cổ xe ngựa uynghiêm tráng lệ vừa đi qua trước mặt. Màn xe theo chuyển động của xe ngựa màkhẽ lay động, tạo ra khe hở đủ nhìn thấy người bên trong. Dung mạo, vừa vặn bịthiếu niên nhìn thấy.

"Huynh đệ cóbiết đó là công tử nhà ai không? Sớm như vậy đã vội vàng ra khỏicửa?

" Thiếu niên nhìn về phía tiểu nhị đang cầm chổi quét dọn, nhẹgiọng hỏi.

Tiểu nhị ngẩng đầunhìn về phía thiếu niên, thấy khuôn mặt dịu dàng, thanh tú của hắn không khỏingẩn người, trong phút chốc phục hồi tinh thần mới ngây ngốcđáp:

"Mặc dù không biết công tử kia là ai, nhưng lúc này lại xuất mônđường hoàng như vậy, tám phần chính là quan lại tiến cung thượng triều.

"

"Đatạ.

" Thiếu niên ngắn gọn cảm tạ, liền cúi đầu nhìn vết mờ nhạt củabánh xe in trên mặt đất mà đi theo.

Một hồi sau, thiếuniên theo vết bánh xe đi đến trước một tòa phủ đệ uy nghiêm. Hai tượng thạch sưuy vũ đang gầm thét được đặt ở hai bên cổng chính, bốn năm quan binh mặc kimquang y phục lấp lánh, cầm trong tay trường mâu đứng ở trước cửa, rất uy phong.

Thiếu niên trốn ởgóc khuất nghiêng đầu nhìn lại, biển trên cửa đề ba chữ rồng bay phượngmúa

"Tương Vương phủ.

"

Thật là uy hiếplòng người mà, nhìn vào mấy chữ kia lại có thể làm cho người ta cảm thấy áplực.

Ban đêm, bên trongmột khách điếm nào đó.

Thiếu niên cởi bỏbạch y thay bằng một thân y phục dạ hành, đem sách đã mua chỗ thương nhân lúcchiều bỏ vào trong bọc quần áo, sau đó buộc chặt bên người.

Trang bị đầy đủ,thiếu niên cầm miếng vải đen, khóe môi nhếch lên nụ cười giống hồly:

"Tiểu mỹ nhân, ta đến đây.

" Dứt lời, cầm miếng vải đenche mặt lại, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ.

Mỹ nhân trongmiệng thiếu niên không ai khác chính là vị quan gia công tử ban sáng, tuy mớinhìn lướt qua nhưng bằng kinh nghiệm nhiều năm hành tẩu giang hồ, gặp qua khôngbiết bao nhiêu loại người, kinh nghiệm nói cho hắn biết, người này tuyệt đối làcực phẩm. Tuy rằng bề ngoài giống như một Vương gia, song hắn cũng không quảnnhiều việc như vậy.

Dù sao hắn cũng làngười trong giang hồ, từ trước đến nay đối với triều đình không có quan hệ gì.

Trong lúc suynghĩ, thiếu niên đã phi thân lên nóc nhà, hơi cúi người nằm sấp xuống. Nhấc lênmột viên ngói, ngọn đèn mờ nhạt bao trùm khắp phòng. Thấy vậy, thiếu niên khôngkhỏi chửi thầm ở trong lòng, mình đã cố ý đến muộn như vậy, tại sao phu quântương lai còn chưa có đi ngủ chứ!

Thiếu niên ép sátvào, nhìn nội thất trong phòng, lại phát hiện trong phòng hình như còn có ngườikhác, nhưng người nọ ngồi ở xa nên nhìn không thấy toàn thân, chỉ có thể thấymột thân cẩm y.

"Tam ca củangươi? Ha ha, phỏng chừng hiện tại thân thủ đã có chỗ kỳ lạ, không ai có thểcứu.

"

Khóe miệng củathiếu niên giương lên, giọng nói của phu quân không ngờ lại vô cùng dễ nghe nhưvậy, chỉ tiếc là không nghe rõ hắn nói gì.

"Trong lyrượu kia, chẳng lẽ Đại ca đã hạ độc?

"

"Không sai,thứ độc không ai giải được, hơn nữa cho dù hắn không chết cũng sẽ biến thànhmột kẻ ngu si

"

"Tam ca thậtđáng thương

"

"Muốn tráchthì trách hắn cây to đón gió lớn\*, sau này trên đời không còn vị Vương gia đángsợ này nữa

"

(\*câyto đón gió lớn: Một người càng nổi tiếng, thì càng gặp nhiều

"rắcrối

")

Lỗ tai thiếu niênkhẽ động, vừa nghe được một chữ

"độc

" Kia, dựa vào thân phận của hắn,đối với chữ độc này thật là nhạy cảm. Không khỏi nghiêng tai đến gần hơn, muốnnghe rõ hơn một chút, cũng không đoán được khi xoay người lại làm vỡ vài viênngói.

"Làai?!

" Một tiếng gầm vang lên làm thiếu niên sợ hãi, theo lỗ hổng ởnóc nhà nhìn xuống phía dưới, phu quân tương lai đã muốn cầm kiếm nhảylên.

Thiếu niên kêu tokhông tốt, sao lại bị phát hiện? Trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách,thân như quỷ mị đứng ở trên nóc nhà bay đi.

Hắn ra sức chạy,cảm giác hộ vệ đuổi theo phía sau càng ngày càng nhiều, quay đầu nhìn lại mộtđám hộ vệ đều giơ cao cây đuốc tay cầm bội kiếm đuổi theo sau hắn.

"Đứnglại!

"

"Đứng lại

"

Ta khinh! Thiếuniên cười khinh bỉ, “Các ngươi nói ta đứng lại thì phải đứng lại sao, trừphi ta ngu ngốc!”

Khinh thân mộtcái, bay lên phía trên mái hiên mà chạy, thiếu niên thầm than may mà khinh côngcủa mình không kém, bằng không đã hái hoa bất thành mà còn bị bắt, có thể mấtnhiều hơn được.

Một thân ảnh màulam như quỷ mị xuất hiện ở trước mắt ngăn cản đường đi của mình, thiếu niênnghiêng đầu né tránh, mũi kiếm kia suýt nữa đã đánh trúng người nha. Thiếu niênsửng sốt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh mình bị trúng mũi kiếm kia, máu tươivăng khắp nơi, cảnh tượng thật là ghê người.

Nuốt nuốt nướcmiếng, tỉnh táo lại mới phát hiện động thủ với mình không phải ai khác, chínhlà phu quân tương lai nha.

“Mỹ nhân có chuyệngì sao?”

Thiếu niên vừa mớimở miệng đối phương liền vung kiếm đâm tới, bối rối hết sức, hắn vội vàng rútđoản kiếm ra để ngăn cản công kích.

Đối phương rachiêu âm ngoan, hắn ứng phó không bằng. Chỉ là hái hoa thôi, không cần ngoanđộc như vậy không?! Huống chi hắn còn chưa hái hoa được, tức giận cái gì mà tứcgiận!

“Ngươi là vây cánhcủa Tam Hoàng tử?! Hừ! Dám đột nhập vào phủ Thái tử thật sự là to gan lớn mật,cho ngươi có đến mà không có về!” Nghe ngữ điệu âm ngoan của người mặc lamy, suy nghĩ của thiếu niên hoàn toàn thay đổi.

“Hiểu lầm rồi! Cáigì mà Tam Hoàng tử, Thái tử, cùng ta không quan hệ mà!” Đường Thải Nhi mộtbên ngăn cản công kích, một bên mở miệng kêu oan.

Người mặc lam ytrong khi đang nói chuyện thì trường kiếm đã hung hăng đâm một nhát, thiếu niênvội vàng lùi về phía sau, suýt bị đâm chảy máu, người không bị thương nhưng yphục thì gặp xui xẻo, cứ như vậy bị đối phương mở ra, cổ áo bị rớt đến bả vai,lộ ra xương quai xanh .

Người mặc lam yhơi sửng sốt, nhướng mày,

"Nữ nhân?

"

"Ngươi ngươingươi ngươi...

"

“Không ngờ lạiphái nữ nhân tới đây, rốt cuộc ngươi là người phương nào?!”

"Ngươi là đồvô lại, ta cho ngươi nếm mùi chọc ta thì hậu quả sẽ như thếnào!

" Thiếu niên...À không, phải nói là nữ tử vừa mới nói xong, liềnvung tay, độc dược vô hình bay thẳng đến mặt đối phương. Trong nháy mắt, nam tửkia liền mất đi khí lực ngã nhào xuống.

Nữ tử thương tiếclắc đầu, lặng lẽ thì thầm

"Khi dễ Đường Thải Nhi, đúng là muốnchết

" Làm mặt quỷ với người nào đó đang ngã thê thảm trên mặt đất,lần thứ hai chạy đi.

"Thái tử gia,người không sao chứ? Thái tử gia!

" Một đám hộ vệ vây quanh hắn, kiểmtra thương thế cho hắn.

Thái tử Lăng ThiênMịch phẫn hận hô to: “Mau đuổi theo cho ta!! Đừng để chạy thoát! Các ngươi làmột lũ ngu ngốc, đến đỡ ta dậy!”

Đường Thải Nhi mộtđường khinh công, bảy phương tám hướng trốn vào một gian miếu đổ nát, đóng cửachính lại, xuyên qua khe hở nhìn bên ngoài thấy rừng cây yên tĩnh không mộtbóng người, mới yên tâm thở ra một hơi.

Đúng lúc ấy thìmột tiếng sấm vang lên, khiến nàng đang ổn định lại một lần nữa tim đập dồn dậpsợ tới mức kích động đứng lên. Nghe bên ngoài truyền đến tiếng mưa rơi lốp bốp,Đường Thải Nhi mân mê cái miệng, nhìn cái miếu đổ nát tối đen như mực, cảm thấybi thương vô cùng.

"Xem ra đêmnay phải ngủ trong cái miếu đổ nát này rồi

" Thầm than một tiếng, từbên hông lấy ra tiểu hỏa, dựa vào ánh lửa nhìn thấy trong góc phòng có một đốngrơm lại an ủi nói

"Hoàn hảo không cần ngủ trên nền đất cứng ngắcrồi

"

Nàng nhặt toàn bộcành cây bên trong miếu gom thành một đống bắt đầu nhóm lửa, dựa người vào đốngrơm, duỗi thắt lưng mệt mỏi. Vừa rồi dùng khinh công nhiều quá khiến cho bâygiờ có chút kiệt sức.

Sờ sờ bả vai bị lộra của mình, sắc mặt Đường Thải Nhi trầm xuống, vũ nhục, vũ nhục lõa thể mà!

Ngồi trên chiếutrong lòng thầm chửi rủa. Toàn thân run rẩy vì trên người chỉ mặc mỗi bạch sam,mở bọc quần áo, từ bên trong lấy ra y phục của nam tử, lập tức đứng dậy bắt đầucởi bỏ y phục dạ hành.

Chuyện xưa kểrằng, nguyên nhân mà một cô nương ở một nhà nào đó muốn hái hoa trộm phu quânlà gì?

Nhớ mang máng,thời điểm cách đây hai năm về trước nàng đã chết đi sống lại. Khi đó nàng đangnằm trên giường lớn được chạm trỗ hoa văn, thì bị một lực mạnh mẽ xách lên, thôbạo ném ra ngoài cửa sổ. Tỉnh táo lại, nhìn thấy cha mẹ đang túm eo, trừng mắtvới nàng, tuyên bố muốn đuổi nàng ra khỏi nhà, không tìm về được một lang quânnhư ý để có người nối dõi sẽ không cho về nhà. Cha mẹ làm ra chuyện biến thái,nhẫn tâm như thế trên thế gian này chỉ có rất ít, hai người bọn họ một là

"Thần y

" Một là

"Độc thánh

" Thế nhưng một chút khí phách vĩnhân cũng không có.

Đường Thải Nhingược lại không ngại ra ngoài phiêu bạt giang hồ đâu, dù sao cũng đã sống trongVong Xuyên cốc mười sáu năm, cuộc sống chốn giang hồ bên ngoài sớm đã trở thànhchuyện mà nàng muốn làm. Nhưng vẫn đề ở chỗ, làm như thế nào đây.

Mà cũng phảinhường nàng tỉnh ngủ rồi cùng giải quyết vấn đề chứ, nguyệt hắc phong cao\*\*.Nàng là một nữ tử nhu nhược gặp phải nguy hiểm thì biết làm sao đây.

(\*\*\*Nguyệthắc phong cao [月黑风高]: Vốn là “Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả.” [月黑杀人夜, 风高放火天. ]. Chỉ hoàn cảnh hiểm ác (thường là buổitối))

“Yên tâm cha tincon, người giang hồ nếu gặp phải con thì họ mới là người gặp nguy hiểm.”

Kết quả là, dướicon mắt tín nhiệm của cha, Đường Thải Nhi rưng rưng nước mắt, mang theo đènlồng bước chân vào giang hồ.

Thời gian quanhanh, hai năm nay nàng đã đi gần hết Dạ Chiêu quốc này, cũng đã lăn lộn khálâu trên giang hồ. Còn có danh xưng

"Độc y

", thật sự thích tai.

Danh xưng

"Độc y

" Này làm sao mà có?

Chính Đường ThảiNhi cũng không rõ.

Lúc ấy trong chốngiang hồ lưu truyền ba phiên bản như vầy:

Phiên bản chínhthức:

Gần hai năm trướctrong chốn giang hồ xuất hiện một nhân vật thần bí, người này am hiểu các loạikì độc, ám khí, võ công cũng sâu không lường được. Thường giết người vô hình,trong vòng bảy chiêu đã lấy được thủ cấp người khác.

Nếu nói, người nàycực kỳ độc ác thì không đúng, bởi vì hắn cũng là một cao thủ chữa bệnh, cảnhgiới y thuật gần như đạt đến khải tử hồi sinh, diệu thủ hồi xuân. Là tà hay làchính, không thể kết luận.

Vô số người treothưởng một vạn lượng vàng nếu tìm ra hắn: Có người còn mời hắn ám sát, có ngườinhờ hắn cứu giúp, có người muốn bái hắn làm sư phụ, lại có người chỉ vì muốnnhìn bộ dạng của hắn. Ồn ào cũng gần hai năm, nhưng người trong giang hồ cũngchỉ biết được hắn tên là Đường Cảnh, danh xưng

"Độc y.

"

Phiên bản mônphái (do một tiểu đệ tử của một tiểu môn phái nào đó nói):

Độc y Đường Cảnh?Ta biết, tiểu tử này thực là rất kiêu ngạo! Hỉ nộ vô thường, hành tẩu bất đinh,thị huyết ngoan độc, tham tài háo sắc! Hơn nữa….Hơn nữa hắn còn là Long DươngPhích\*\*\*\*.

(\*\*\*\*LongDương Phích: chính là Long Dương Quân, xưa truyền ông được Ngụy Vương rất mựcsủng ái, cứ mỗi lần nhìn thấy ông cười là Ngụy Vương thần hồn điên đảo, bởi vậycứ mỗi là nói đến Long Dương Phích thì người ta có ý ám chỉ đồng tính luyến ái,yêu trai gái gì cũng được)

Đại sư huynh củata lớn lên không tệ, năm ngoái bị trúng kì độc suýt nữa bỏ mạng, nhưng khôngngờ Đường Cảnh kia tự mình đến cửa, giúp Đại sư huynh của ta giải độc, ngày ấyhắn nhốt mình và Đại sư huynh của ta vào chung một phòng, không cho phép bất kỳkẻ nào bước vào. Sau khi giải độc liền phóng khoáng, tự nhiên để lại Đại sưhuynh đang đỏ mặt. Về sau bất luận chúng ta hỏi như thế nào, Đại sư huynh mộtchữ cũng không đề cập đến, vả lại sau đó luôn thơ thẩn ngắm trăng một mình.Muốn ta nói…Chính xác là Đường Cảnh kia đã làm ra chuyện gì! Này….Đừng có đi!Ta còn chưa nói xong mà! Cái kia…Đường Cảnh chính là một đại sắc lang á!

Phiên bản dângian (truyền ra từ bên trong sương phòng nào đó của một kỹviện nào đó):

Sao! Ngươi nóiĐường công tử sao? Ta chính là thật sự ngưỡng mộ nha ~ Đường công tử phong độthanh cao, dịu dàng như ngọc, võ công cao cường, miệng lưỡi trơn tru…Ai da,nhìn một cái liền khiến ta…Thực mắc cỡ chết đi được. Đường công tử là ngườitốt, hắn không giống những công tử háo sắc kia, nông cạn, dung tục. Hắn nho nhãlễ độ, nói nói cười cười, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra khí phách nam nhi.Làm cho trái tim ta cam tâm tình nguyện chờ đợi.

Nếu có thể gả chomột nam tử giống như Đường công tử, nữ nhân nhà đó thật là may mắn ~.

Tóm lại, các phiênbản không giống nhau, thật thật giả giả, không thể tranh luận.

Lại nói về ĐườngCảnh, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta: Đường Thải Nhi, lúc này đangcởi bỏ y phục dạ hành, thay bạch y trắng toát không nhiễm chút bụi bẩn nào.Đang buộc lại thắt lưng, thì bất thình lình một bàn tay vươn ra từ đống rơm,màu lam quỷ dị, nhanh như tia chớp nhẹ nhàng…Di chuyển….

Đường Thải Nhingẩn người, lập tức hét lên một tiếng thê thảm.

“A!!!” Đồngthời tiếng sấm chói tai vang lên.

“Cóma!” Đường Thải Nhi cực sốc lui về sau mấy bước, sắc mặt tái mét.

Nếu để cho ngườikhác biết

"Độc y

" Sợ ma, chắc sẽ cười đến rụng răng mất, a, nói ra sẽkhông ai tin đâu.

“Cứu…ta...”

## 21. Chương 21 : Dạ Nhi Bị Nhốt Trong Khương Biệt Trại

Hai người cưỡi ngựa phi nhanh, hai ngày sau đã đếnchân núi Khương Biệt ở thôn Khương Biệt. Mới vừa vào thôn, đã bị không ít báchtính trong thôn tiến đến vây xem, bởi vì, mọi người đoán rằng, đây là tân nươngtử nhà ai bỏ trốn theo tình lang?

ĐườngThải Nhi xoay người xuống ngựa, nhìn thấy ánh mắt bọn họ nhìn mình liền hiểu làcó ý gì, quay đầu lại nhìn Tịch Thanh như không có liên quan, hờ hững nói:

"Tại sao ngươi không nói để ta mang quần áo của ta theo.

"

"Lấy bọc quần áo cho ngươi là không tệ rồi, còntrông cậy ta tìm quần áo cho ngươi sao!

" Tịch Thanh đưa tay lấy bọc quầnáo ném vào ngực Đường Thải Nhi, bộ dạng khinh bỉ.

"Quần áo của ngươi cho ta mặc.

"

"Tại hạ chỉ có cái này!

"

"Ngươi thật nghèo.

"

"Đường Cảnh! Ngươi đừng khinh người quá đáng!!

" Tịch Thanh nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi đi vào khách điếm, lớn tiếngquát.

Chủ quán nhìn thấy hai vị cẩm hoa y phục đi vào, vộivàng khom người đi lên đón khách,

"Hai vị khách quan là ăn cơm hay là ởtrọ vậy?

"

Đường Thải Nhi sửa sang lại hỉ phục đỏ thẫm mà mìnhđang mặc, nhướng lông mày nhìn Tịch Thanh,

"Lấy tiền, ta muốn một gianphòng.

"

Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng, lấy bạc ra đặt ởtrên bàn,

"Một phòng, chuẩn bị chút thức ăn, sau đó đi mua một bộ. . . . ..

" Hắn chợt cứng họng, quay đầu nhìn về phía Đường Thải Nhi,

"Namtrang hay nữ trang?

"

Đường Thải Nhi vô lực khoát tay,

"Nữ trang.

"

"Cũng tốt, mua một bộ nữ trang nữa.

" TịchThanh phân phó.

Theo tiểu nhị đi vào phòng trọ, Đường Thải Nhi ngồi ởtrên ghế, châm trà giải khát,

"Ngươi xác định Dạ Nhi thật sự tới núiKhương Biệt này? Hắn đi như thế nào được? Thân chịu trọng thương, một mình chạyxa như vậy? !

"

Tịch Thanh đóng cửa phòng lại, đem kiếm đang cầm trongtay đặt ở trên bàn, lạnh nhạt nói:

"Hộ vệ của Lam huynh nói cho tabiết.

"

Đường Thải Nhi kinh hãi,

"Ngươi nói cái gì?

"

"Đúng vậy, lúc ta đang muốn đến lễ đường thìquản gia tới tìm ta, đem chuyện Dạ Nhi mất tích nói cho ta biết, cũng nói ta đithu thập một ít quần áo, mang theo hai con khoái mã ở cửa chờ ngươi.

"

Đường Thải Nhi chậm rãi đặt chén trà đang cầm trongtay xuống, vẻ mặt phức tạp, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thở dài,

"Thì ra làhắn cũng đoán được ta sẽ rời đi.

"

"A, chính là ngươi không biết, Dạ Nhi ở tronglòng ngươi phân lượng cũng không nhẹ, phàm là suy nghĩ một chút đều có thểnhìn ra. Chính ngươi tại sao lại không phát hiện ra được?

"

"Ta biết, không cần ngươi phải lắm mồm.

"Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, làm bộ muốn đâm mù hai mắt của hắn.

Hai người lại nói chuyện một lát, thừa dịp sắc trờicòn sớm, quyết định đứng dậy ra ngoài tìm người.

Đường Thải Nhi mặc nữ trang, đeo túi xách, cầm trongtay bức họa Dạ Nhi hỏi thăm khắp nơi. Còn Tịch Thanh thì dung ngôn ngữ miêu tảhình dạng của Dạ Nhi để hỏi người ta, bởi vì hắn cảm thấy, người mà Đường ThảiNhi vẽ tuyệt đối không phải là Dạ Nhi, mà là một loại sinh vật không rõ ràng.

Hỏi gần nửa ngày không có thu hoạch, Đường Thải Nhingồi ở quán trà bên đường uống trà lạnh, nhìn Tịch Thanh đang thất vọng, cườito rót một chén trà,

"Nghỉ ngơi một chút đi.

"

"Ủa sao không có ai nhìn thấy chứ, Dạ Nhi rõ rànglà làm người khác chú ý như vậy.

" Tịch Thanh chau mày, bộ dạng uất ức thấtbại.

"Có lẽ ta và ngươi tìm nhầm địa phương.

"Đường Thải Nhi nâng chén trà, nỉ non.

Tịch Thanh vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy lãobản của quán trà nghe tiếng mà đến, đem hạt dưa để ở trên bàn hai người, mặttươi cười hỏi:

"Hai vị khách quan có phải đang tìm một mỹ nam tuyệt sắchay không?

"

Đường Thải Nhi sửng sốt một chút, ngay sau đó xoayngười một vòng, nhìn về phía hắn,

"A, đúng!

"

"Một mỹ nam bị thương?

" Lão bản hỏi nữa.

"Ngươi đã thấy hắn? !

" Tịch Thanh vội vànghỏi.

Lão bản cười cười, gật đầu,

"Tiểu nhân có thấy. .. . . .

"

"Người ở đâu? !

" Đường Thải Nhi một phát bắtđược cổ áo của lão bản,

"Nói mau!

"

Lão bản có chút kinh hãi nhìn Đường Thải Nhi,

"Hắn hắn hắn hắn. . . . . . Hôm qua tiểu nhân thấy hắn bị người của KhươngBiệt trại mang lên núi.

"

Đường Thải Nhi:

"Khương Biệt trại?

"

"Đúng vậy.

"

Tịch Thanh nghe thấy vậy vội vàng cầm bội kiếm lên,đứng dậy muốn đi.

"Công tử! Công tử không thể! !

" Lão bản tayrun run, mở miệng kêu Tịch Thanh lại.

Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn về phía hắn,

"Có gìkhông thể?

"

"Đại vương của Khương Biệt trại kia là tên hungác, cũng vô cùng háo sắc, mà người hai vị công tử muốn tìm, hình như chính làmuốn gả cho nhi nữ của Đại vương làm tướng công, Đại vương chắc chắn sẽ khôngthả người. Hai vị đi lần này, nhất định là hết sức nguy hiểm, chuẩn bị khôngtốt sẽ hữu khứ vô hồi\* a! !

" Vẻ mặt lão bản như đưa đám, muốn ngăn cản haingười.

(Hữukhứ vô hồi\* : Một đi không trở lại)

Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng,

"Chưa từng cónơi nào mà Tịch Thanh ta hữu khứ vô hồi cả.

" Dứt lời, đã nghênh ngang rờiđi.

Đường Thải Nhi thả lỏng cổ áo của lão bản ra, vung tayáo, cười nói:

"Đa tạ lão bản, đây là tiền trà.

"

Trong Khương Biệt trại.

Vương Vũ khoác da báo, cầm bầu rượu trong tay ngồi ởtrên Vương ỷ hào sảng uống, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn nhìn về phía mọi ngườiđang bận rộn làm việc hô to một câu,

"Làm nhanh lên một chút! Nếu làm trểnãi hôn sự khuê nữ của lão tử, lão tử sẽ lấy đầu các ngươi!

"

Vương Mặc phe phẩy quạt hương hồ ngồi ở trên một Vươngỷ khác. Bộ dạng xấu xí, đôi mắt nhỏ hịp lại cùng một chỗ, nghe Vương Vũ nóixong ngược lại cười he he,

"Đại ca, nữ nhi bảo bối của ta rốt cuộc cũng cóthể tìm được một tướng công tốt rồi. Nam nhân này thật không tệ nha, mới vừarồi tiểu đệ có cẩn thận xem qua, quả thật xinh đẹp giống như hoa! Nữ nhi tachính là vô cùng thích, bây giờ vẫn ở bên cạnh hắn chơi đùa! Ha ha ha ha!

"

"Mặc kệ hắn đẹp hay không đẹp, chỉ cần nữ nhi tathích, cho dù là Thiên vương, lão tử ta đây cũng sẽ lấy cho nó!

" Vương Vũvừa thổi râu, hùng chưởng\*\* vỗ Vương ỷ, rất dọa người.

(\*Hùngchưởng : Bàn chân Gấu)

Lúc hai người đang nói chuyện, một thủ hạ sốt ruộtluống cuống chạy vào, ngay sau đó ôm quyền quỳ xuống đất,

"Đại vương, NhịĐại vương, con rể của người đã tỉnh.

"

Vương Vũ, Vương Mặc đều đứng dậy, vừa nhìn nhau, đồngloạt nhấc chân đi ra ngoài.

Vừa mới vào phòng, đã thấy một nam tử tuyệt sắc, ngườikhoác bạch y nửa ngồi ở trên giường. Mái tóc đen hỗn độn hất ra sau lưng, màynhư mực vẽ, mặt như múi đào, một đôi mắt trong veo nhưng cũng yêu mị chặt chẽquan sát Vương Cần đang nằm ở trên giường.

"Cần Nhi.

" Vương Vũ hét lớn một tiếng, làmBạch Si Dạ bị dọa khiến cả người run lên.

Vương Cần ngồi dậy, nhìn về phía Vương Vũ, ngay sau đócười ngọt ngào,

"Phụ thân, đại bá

~"

Vương Vũ cười, chạy tới ôm lấy Vương Cần, để cho ngườikia ngồi trên khuỷu tay của mình.

Vương Cần gần mười tuổi, vẫn còn trẻ con. Ánh mắt vẫntràn ngập ngây thơ của một hài đồng, chuyện nam nữ hoan ái, con bé cũng chưahiểu, chỉ biết là thích người xinh đẹp mà thôi. Hôm nay thấy Dạ Nhi tuyệt sắcnhư thế, con bé lại càng thích vô cùng. Người còn chưa tỉnh, con bé cũng đã nằmở bên giường nhìn đến mấy canh giờ rồi.

Nói là đồng ngôn\*\*\* không cố kỵ, tính trẻ con khôngthể nghi ngờ, nhưng mà Vương Cần lại có một phụ thân là Đại vương của sơn trại,vì vậy chỉ cần con bé thích, cướp đoạt cũng được, cứng rắn giành lấy cũng thế,nhất định phải cướp về để cho con bé chơi.

(\*Đồngngôn : Lời nói của trẻ em)

Không từ mà biệt, sơn trại này là một ví dụ sờ sờ.

Liễu Chiêu Vân, chi nữ Dương Châu phú thương, ba ngàytrước cùng với gia đình đi chơi, nhưng không ngờ cách núi Khương Biệt, cả nhàbị cướp sạch, vốn không nên lưu lại một người sống, ai ngờ khi đó Vương Cần bảytuổi mới liếc mắt một cái đã chọn trúng nàng, muốn nàng chơi cùng với mình.Vương Vũ yêu con gái như mạng, thấy vậy, liền hào phóng tha mạng cho Liễu ChiêuVân, lệnh cho nàng ta phải đặc biệt chăm sóc nữ nhi bảo bối.

Nhưng mà Vương Mặc cũng thật tò mò, Liễu Chiêu Vân làmột cô nương, đối mặt với sự ra đi của cả nhà, lại thương tâm trong thời gianngắn chỉ có ba ngày, thần sắc lại như bình thường còn chiếu cố chi nữ của cừugia.

"Chiêu Vân ra mắt Đại vương, Nhị Đại vương.

"Lập tức, một nữ tử chầm chậm đi vào, phúc thân hành lễ, chỉ thấy nàng mặc váydài hoàng sa y, thân hình mềm mại thướt tha, da trắng như tuyết. Hai hàng lôngmày thon dài như vẽ, đôi mắt sáng như sao. Môi không điểm mà hồng, khóe môi hơicong lên, mang theo nụ cười sầu bi. Cả gò má cũng tỉ mỉ thanh lệ, thoát tục nhưthế, quả thật không mảy may mang theo khói lửa của nhân gian.

Vương Vũ cười hì hì cầm một bàn tay của mỹ nhân, thuậnthế vuốt ve qua lại

"Vân Nhi tới sao

~"

Đôi mắt Liễu Chiêu Vân lãnh đạm như nước, trên mặt lạicàng không có một chút thay đổi,

"Dạ, tới hầu hạ Cần Nhi dùng bữa.

"

"Vân Nhi tỷ, cũng phải cho Bạch ca ca ăncơm!

" Vương Cần chỉ Dạ Ngu Ngốc đang ngồi trên giường,

"Bạch ca cacũng đói bụng!

"

Liễu Chiêu Vân nghe vậy nhìn về phía nam tử đang ngồitrên giường, tâm không khỏi khẽ động, người này đẹp quá.

Trongmắt hiện lên vẻ phức tạp, lại lần nữa rũ mí mắt xuống, che giấu mọi thứ trongđáy mắt, rút tay của mình từ chỗ Vương Vũ ra,

"Cần Nhi có thể cùng Bạchcông tử dùng bữa.

"

"Nơi này là nơi nào? !

" Nửa ngày không cólên tiếng, lúc này Bạch Si Dạ mới hô to một tiếng, trong ánh mắt ẩn chứa chútít kinh hoảng và bất an.

Vương Mặc cười to,

"Nơi đây chính là Khương Biệttrại.

"

Bạch Si Dạ nghiêng đầu,

"Khương Biệt trại là nơinào?

"

Mắt hổ của Vương Vũ trừng lớn,

"Ngươi biết làmgì! Dù sao ngày mai cũng phải gả cho khuê nữ của ta! Đời này ngươi đừng nghĩ sẽra khỏi Khương Biệt trại này!

"

Vương Mặc dùng quạt hương bồ che nửa gương mặt, ghésát tai Vương Vũ,

"Đại ca, là thú, thú, không phải là gả.

"

"Ta quản con mẹ hắn!

" Hai mắt Vương Vũ trừnglớn hơn, không phân tốt xấu mà mắng Vương Mặc.

"Cái gì? Ta cũng phải xuất giá sao?

" Hai mắtBạch Si Dạ trợn lên tròn xoe, nhìn về phía Liễu Chiêu Vân,

"Là gả cho nàngta sao?

"

Khóe mắt Vương Mặc co giật, có chút hoài nghi Bạch SiDạ có vấn đề hay không, Tại sao lại giống Vương Vũ không phân biệt được thú vớigả?

Liễu Chiêu Vân thấy Bạch Si Dạ nhìn về phía mình, cườinhạt lắc đầu,

"Không phải tiểu nữ, là Cần Nhi.

" Vừa nói vừa nhìn vềphía nữ đồng trong lòng Vương Vũ.

BạchSi Dạ ồ một tiếng, ngay sau đó lắc đầu,

"Ta không lấy chồng.

"

CầnNhi mở to hai mắt,

"Phụ thân, tại sao lại gả Bạch ca ca cho con vậy?!

"

"Gả cho con để có thể ngày ngày phụng bồi conchơi đùa mà! Ngoan, Cần Nhi

~"

Cần Nhi lập tức vui mừng đập hai tay,

"Được nhađược nha! Cần Nhi muốn Bạch ca ca, muốn Bạch ca ca gả cho con

~"

"Không muốn! Ta mới không muốn gả cho ngươi!!

" Bạch Si Dạ phồng má, gò má đã nhanh chóng đỏ ửng.

Vương Vũ giận dữ, đấm mạnh vào tường,

"Không lấychồng ngươi cũng phải gả cho ta! Trói ngươi, cũng phải vào động phòng chota!

"

"Cái gì? Động phòng? ! Đại ca này! Khuê nữ của tamới mười tuổi, có phải quá sớm hay không đây. . . . . .

"

"Sớm cái gì? ! Mười tuổi coi như mẹ lão tử cũngđã gặp qua! Hừ!

"

". . . . . .

"

Vương Cần lôi râu Vương Vũ tò mò hỏi,

"Phụ thân,động phòng là cái gì vậy?

"

"Không vội không vội, ngày mai phụ thân sẽ tìmngười dạy cho con.

" Vương Vũ vuốt ve mái tóc của Vương Cần.

---------------

"Cho hỏi một chút, nơi này là Khương Biệttrại?

" Đường Thải Nhi cười cười hỏi hộ vệ đang đứng canh ở cửa.

Người nọ cả kinh, ánh mắt nhìn Đường Thải Nhi giốngnhư gặp phải quỷ,

"Ngươi là người phương nào? !

"

"Ta. . . . . .

" Đường Thải Nhi vừa muốn mởmiệng, đã nhìn thấy người trước mặt trợn hai mắt rồi ngã xuống đất, mà TịchThanh thì đang lau vỏ kiếm, không khó nhìn ra, là hắn đánh người ta ngất xỉu.

"Ngươi đánh người ta ngất xỉu, ta hỏi thế nàođược đây!

" Đường Thải Nhi lập tức nóng nảy.

Khóe miệng Tịch Thanh nhếch lên, cười như muốn ăn đòn.Ngón tay chỉ chỉ lên trên, Đường Thải Nhi thuận thế nhìn lên.

Một mảnh gỗ được gắn với cây cọc gỗ, mà trên mảnh gỗvừa vặn viết ba chữ rất to, rồng bay phượng múa, có vài phần ý vị là “KhươngBiệt trại”.

"Ta còn tưởng Khương Biệt trại là một nơi rất uyvũ.

" Đường Thải Nhi sờ cằm, có chút thất vọng.

Tịch Thanh ôm kiếm dẫn đầu đi vào,

"Trên thực tếchẳng qua là một hang ổ của tiểu tặc mà thôi, nơi nào có thể uy vũ chứ? !

"

"Ít nhất phải mạnh hơn so với Tịch Gia bảo hoangvu của ngươi.

" Đường Thải Nhi cười gian nói.

Tịch Thanh giận dữ,

"Đường Cảnh, ngươi ăn nói cẩnthận cho ta!

"

Đường Thải Nhi đối với Tịch Thanh không rảnh để ý,chắp tay đi về phía trước, hai mắt nhìn ngó xung quanh,

"Ơ, rốt cuộc lạinhìn thấy người. . . . . . Ưm ưm. . . . . . Ưm. . . . . .

"

Tịch Thanh bịt miệng Đường Thải Nhi, trốn ở trong góckhuất. Nếu như không phải vừa rồi hắn kịp ôm lấy nàng nhảy vào trong góc, thìsợ rằng lúc này cả sơn trại đã biết có người bên ngoài xông vào.

Đường Thải Nhi hung hăng thúc cùi chỏ một cái, thoátra từ trong móng vuốt của Tịch Thanh,

"Ngươi làm gì thế? !

"

"Ta với ngươi là lẻn vào, sao có thể lộ liễu nhưthế? !

"

"Lẻn vào con bà ngươi, ta muốn quang minh chínhđại đi vào! Nhanh chóng buộc hắn giao Dạ Nhi ra cửa!

" Đường Thải Nhi khinhkhỉnh liếc mắt, xem thường Tịch Thanh.

Tịch Thanh bật dậy như lò xo,

"Đúng nha!

"

"Ngu muốn chết, buông ta ra, đi, đi ra ngoài cướpngười.

"

"Ừ.

"

Hai người thỏa thuận xong, ngồi thẳng lên đi ra ngoài,vừa mới xuất hiện, hơn mười tên sơn tặc tay cầm búa khảm đao đã vọt lên, vừanhìn thấy đã rất dọa người.

Chân mày Đường Thải Nhi căng thẳng, hai chân lui vềphía sau một bước, trầm giọng nói,

"Tịch Thanh, lên!

"

Tịch Thanh vẫn chưa rút Thắng Tà bảo kiếm ra, đã phithân nhảy lên. Trường kiếm trong tay tùy ý bay theo, chỉ qua ít chiêu đã đánhđám người ngã trên mặt đất, rối rít kêu đau.

"Đánh như vậy đã không chịu được, kêu cái gì, thếmà cũng đòi làm sơn tặc.

" Đường Thải Nhi lắc đầu chép miệng nói. Nàng lạikhông có nghĩ tới, là người nhà Tịch Thanh lợi hại, nếu như đám sơn tặc và võcông kì cổ của Tịch Thanh kết hợp, vậy nơi này không còn là sơn trại nữa, mà sẽlà một nơi có tiếng tăm lưng lẫy trên giang hồ. . . . . . Đạo Tặc phái. . . . ..

Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi liếc mắt một cái, ngồichồm hổm túm một tên sơn tặc lên,

"Nói, các ngươi giấu nam tử mà hôm quacác ngươi cướp đi ở nơi nào? !

"

"Ở đây. . . . . . Ở đây. . . . . . Trong phòngtiểu thư.

"

Đường Thải Nhi nghe xong, trong lòng sinh ra một cổtức giận,

"Bà nội cái bánh quai chèo! Hạng nữ nhân gì lại có thể nôn nóngnhư vậy! Dám giành tướng công của ta!

" Nói xong bực tức chạy vào bên trongsơn trại.

Tịch Thanh nhìn bóng lưng kích động của Đường Thải Nhibất đắc dĩ thở dài, đè trường kiếm của mình ở cổ sơn tặc,

"Phòng tiểu thưđi như thế nào? !

"

"Bên trong. . . . . .Vườn hoa phía tây. . . . ..

" Tiểu tặc run lẩy bẩy nói, hai chân đã sớm bị dọa đến run cầm cập.

Tịch Thanh buông tiểu tặc ra, mặc cho hắn ngã xuốngđất lần nữa không thể dậy nổi, thân hình nhảy một cái, tới bên cạnh Đường ThảiNhi,

"Đường huynh chớ vội.

"

"Con bà nó, ta không thể không đập nữ nhânkia!

"

"Nhưng là, Đường huynh hướng ngươi đi không đúng,phòng của nàng ta ở bên đó.

" Tịch Thanh nói xong, chỉ một hướng hoàn toànngược lại.

Đường Thải Nhi dừng bước, trợn mắt nhìn Tịch Thanh mộtcái,

"Không nói sớm!

" Dứt lời hai chân dừng lại, ngay sau đó thitriển khinh công, nhảy lên trên mái hiên, theo sát phía sau Tịch Thanh.

## 22. Chương 22 : Ấu Nữ Sơn Trại

"Báo!

" Một tiếng thét dài từ xa đến gần, haingười Vương Vũ, Vương Mặc nhao nhao nhìn về hướng người tới.

Một tên tiểu tặc thở không ra hơi bắt được áo VươngMặc, lập tức bò lổm ngổm trên mặt đất,

"Có. . . . . . Có người đột kích!!

"

Nghe vậy mọi người đều cả kinh, có người đột kích? Đốivới bọn họ mà nói là một câu rất xa lạ a. . . . . . Bình thường đều là bọn họđi tập kích kẻ khác, từ khi nào thì có kẻ dám tới động đến bọn họ vậy? !

"Láo toét! Là đứa nào! Dám động thủ trên đầu Tháituế ta!

" Vương Vũ một tay giao Vương Cần đang ở trong ngực cho Vương Mặc,rút ra Đại Khảm đao bên hông, bộ dạng đã muốn xông ra.

"Đại vương không cần phải đi tìm, bọn ta tới đây

~" Đường Thải Nhi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó tùy theo tiếpđất, vạt áo bay lên, tóc đen cũng bay, phonghs khoáng đến cực điểm.

Tịch Thanh tiếp đất theo sau, mi thanh mục tú, mặtngọc, mặc một thân bạch y càng thêm thanh nhã thoát tục.

VươngMặc biến sắc, vừa nhìn thấy người tới cũng biết tuyệt đối không đơn giản, lậptức để Vương Cần xuống. Sau đó tiến về phía hai người ôm quyền cúi đầu,

"Tại hạ Vương Mặc, không biết hai vị là?

"

Cặp mắt Đường Thải Nhi khóa trên người Liễu Chiêu Vân,lông tơ toàn thân đều dựng lên. Nàng gần như nghĩ mình giống một con mèo, lúcnày đang giơ móng vuốt, bảo vệ thức ăn. . . . . .

Trực giác của nữ nhân rất kỳ lạ, Đường Thải Nhi rất tựnhiên bỏ qua nữ đồng đang được Vương Mặc ôm vào trong ngực, trực tiếp xếp mỹ nữLiễu Chiêu Vân vào loại tình địch, trong nháy mắt cuống lên,

"Dạ Nhi!Ngươi lăn ra đây cho lão tử! !

"

Liễu Chiêu Vân không khỏi cười nhạt, nâng tay lên chemiệng. Tư thái nhu mỹ cao nhã, Có chút hâm mộ sự phóng khoáng của Đường ThảiNhi, cũng có chút thưởng thức nữ tử giang hồ thẳng thắn này.

Nhưng Đường Thải Nhi tự động quy cho tiếng cười kiavào loại đang cười nhạo, càng tức giận hơn, trực tiếp vọt vào trong phòng, mộtphát túm lấy Dạ Ngu Ngốc,

"Ngươi nằm thật thoải mái nha! Xem ta phế ngươiđây!

"

Vương Vũ giận dữ,

"Lão Tử phế ngươi trước!!

" Vừa nói Đại Khảm Đao vô cùng gọn gàng hướng Đường Thải Nhi chém tới.Ánh mắt Tịch Thanh lạnh lẽo, thân kiếm chuyển một cái, vỏ kiếm phóng ra, trúngvào mặt bên thanh khảm đao kia. Lực độ kinh người kia cũng làm cho Vương Vũkhông thể đứng vững, thân thể từ từ ngã xuống, khảm đao “Phụp“ một tiếng chém vào một bên cây cột trong phòng.

Dạ Ngu Ngốc bĩu môi khẩy tay Đường Thải Nhi ra,

"Hừ! Thải Nhi thành thân, Dạ Nhi cũng muốn thành thân!

"

"Ngươi ngươi. . . . . . Ngươi tên ngu ngốc này!Gả cái gì gả! Ta không có thành thân!

"

"Thải Nhi gạt người!

"

Tịch Thanh lấy vỏ kiếm, trả kiếm vào vỏ,

"Dạ Nhikhông được nghi ngờ, Đường huynh. . . . . . Éc. . . . . . Thải Nhi đúng là chưagả.

"

Dạ Ngu Ngốc liếc nhìn hai người, vẫn bĩu môi như cũ,

"Dù sao các ngươi cũng lừa Dạ Nhi, hừ!

"

Vương Mặc phe phẩy quạt hương bồ, tay kia lặng lẽkhông tiếng động thò vào trong ngực. Ngay sau đó mùi hoa nhàn nhạt tản ra từtrong ngực hắn. Khứu giác của Đường Thải Nhi cực nhạy, ngửi thấy được mùi thơmnày mặt đã biến sắc, vội vàng nhìn về phía Tịch Thanh,

"Đừng hít thở, mùithơm có độc!

"

Tịch Thanh vội vàng bịt miệng bịt mũi, sau đó rúttrường kiếm ra muốn đâm tới hướng Vương Mặc, nhưng không ngờ cổ tay vô lực,kiếm thế hư mà vô thực,

"Chuyện gì xảy ra!

"

"Mạn La Tình, loại độc này mặc dù không đả thươngngười, nhưng sẽ nội lực trong người hoàn toàn biến mất. Nội lực càng thâm hậu,tổn thương sẽ càng lớn. . . . . .

" Đường Thải Nhi nhìn đôi môi Tịch Thanhdần dần trắng bệch, miễn cưỡng có chút lo lắng, mà trong tay nàng cũng không cógiải dược, cũng không có khả năng thu thập mười vị cỏ để giải độc, việc này làmthế nào mới tốt đây. . . . . .

"Tiểu nhân đê tiên, không ngờ lại dụng độc!

"Thân thể Tịch thanh phải dựa vào cột trong phòng, nhìn Vương Mặc bực tức mắng.

Đường Thải Nhi vừa nghe lời này lập tức cũng không vuitrong lòng,

"Chớ có vơ đũa cả nắm! Ta cũng dụng độc vậy, con bà nó chứ dámmắng ta, ta sẽ làm thịt ngươi!

"

Vương Mặc phe phẩy quạt hương bồ cười gian,

"Vịcô nương này lại biết được Mạn La Tình, chắc là người trong nghề.

"

"Ta là bà nội của sư tổ ngươi, con bà nóchứ.

" Đường Thải Nhi cắn răng nghiến lợi nói.

"Các ngươi. . . . . . Các ngươi làm cái gì?!

" Sắc mặt Dạ Ngu Ngốc tái nhợt càng thêm lợi hại, gần như hoàn toàn khôngcó huyết sắc. Hai mắt đen láy đã sớm nhuộm đỏ, thân thể càng thêm run rẩy.

Vương Mặc có chút kinh ngạc, hắn vốn cho rằng Bạch SiDạ không có nội lực, nhưng hôm nay xem ra, nội lực của hắn là thâm hậu nhất, làhắn che giấu thực lực của mình hay không phát hiện mình có nội lực? Tóm lại bấtkể là thế nào, lúc này bọn hắn đã mất đi móng nhọn và nanh cọp, không đủgây nguy hiểm.

"Đại bá, người làm gì bọn họ vậy? Ô ô. . . . . .Không được tổn thương Bạch ca ca của con. . . . . .

" Bàn tay nhỏ bé củaVương Cần dùng sức lôi Vương Mặc, kêu khóc.

Vương Vũ rút khảm đao của mình ra, đi tới bên cạnhTịch Thanh, hung hăng đạp hắn một cước,

"Xem ngươi còn phách lối không!Dám đánh lão tử! Ta con mẹ nó bổ ngươi!

"

Tịch Thanh cầm kiếm ngăn lại, tuy là vô lực, nhưngcũng không thể để cho thôn phu trong sơn dã vũ nhục được.

"Phụ thân! Không được đá hắn!

"

Vương Vũ còn muốn nhấc chân đá nữa, lại bị một tiếngcủa Vương Cần mà dừng lại,

"Khuê nữ. . . . . . Con. . . . . . Con?

"

"Con thích hắn!

" Vương Cần nhìn Tịch Thanhvừa cười he he vừa nói.

Đầu óc Đường Thải Nhi sửng sốt trong chốc lát,

"Ngươi là tiểu thư?

"

Thân thể nho nhỏ của Vương Cần di chuyển đến gần TịchThanh, nghe câu hỏi của Đường Thải Nhi, quay đầu lại mỉm cười ngọt ngào nói,

"Đúng nha

~"

Trong nháy mắt Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy khí huyếtkhông được bình thường, trừng hai mắt cúi đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Ngươingay cả đứa con nít cũng không bỏ qua sao, ngươi. . . . . . Cầm thú!

"

"Ta cứ muốn gả cho nàng ta đấy, ngươi gả thìđược, không cho ta sao? !

" Mặc dù sắc mặt của Dạ Ngu Ngốc không tốt, nhưngnói chuyện nửa phần cũng không chậm trễ.

"Phụ thân, có thể để cho hắn và Bạch đại ca cùnggả cho con hay không?

" Vương Cần nghiêng đầu nhỏ thử dò xét hỏi, lại giốngnhư đang hạ một mệnh lệnh.

"Được!

" Vương Vũ cười ha ha,

"Song hỷlâm môn, khuê nữ của ta lợi hại, muốn thú hai phu quân

~"

Vương Mặc có chút nhức đầu ngắt mi tâm, sau đó chọnkhông nhìn nữa, mà quay đầu lại gọi thủ hạ tới,

"Mang khóa lại. . . . . .Khóa Liễu cô nương vào trong phòng, aizzz, nơi này đã nhỏ thì chớ lại còn muốngiữ những người này nữa. . . . . . Đem người nam kia đi xuống rửa mặt chải đầu,cho hắn mặc thân tân lang nữa.

"

Mấy tên thủ hạ làm theo phân phó mà hành động, ĐườngThải Nhi muốn kháng cự, nhưng khí lực hoàn toàn không có, không thể làm gì kháchơn là mặc cho người ta chém giết. Buồn bực nhìn Dạ Ngu Ngốc một cái,

"DạNhi ~ không được gả cho nó

"

Dạ Ngu Ngốc có chút nóng nảy,

"Không cho cácngươi khi dễ nàng!

"

Vương Vũ trợn mắt, bộ mặt hung ác:

"Có khuê nữcủa ta là thê tử rồi, ngươi lại còn nghĩ tới nữ nhân khác! Muốn chết! !

"

"Cha! Không được đánh hắn!

"

Vương Vũ hung hăng, Vương Cần còn hung hăng hơn.

"He he, tốt tốt, cha không đánh hắn, Cần Nhi, conở nơi này chơi với hắn ha, Vân Nhi, ngươi nhìn đủ rồi.

" Vương Vũ dịu dàngphân phó, sau đó cho Vương Mặc một cái liếc mắt, hai người đi ra ngoài.

――――――

Giang thành.

Một cỗ xe ngựa tầm thường chậm rãi dừng ở cửa Giangphủ, một tên nam tử đội đấu lạp từ trong xe xuống, phân phó người bên cạnh,

"Đi thông báo.

"

"Vâng!”

Không lâu sau, Lam Anh đã theo quản gia đi ra, ngườitới cũng không có ý hành lễ, chẳng qua là đứng ở nơi đó chờ Lam Anh nghênh đón.

Lam Anh cũng không để ý những thứ này, chẳng qua làcười nhạt,

"Trương công tử, mời.

" Nhìn thân ảnh không mời mà đến,khóe miệng Lam Anh khẽ nhếch lên, quản gia bên cạnh cũng không ưa nổi, muốntiến lên trách tội, Lam Anh đưa tay ngăn lại,

"Kệ hắn, không ngại.

"

Mấy người vào một phòng khách, Lam Anh phân phó tất cảhạ nhân hầu hạ bên ngoài, chỉ để lại một mình quản gia ở bên.

"Trương công tử lần này đến đây, không biết cóchuyện gì?

" Lam Anh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, quản gia châm trà cho haingười.

"Nghe được thành chủ Giang thành kết thân với anhhào thiên hạ, uy danh trong giang hồ lan xa.

" Trương Hằng cười gở đấu lạpxuống, hé ra gương mặt thanh tú thư sinh.

Lam Anh hiểu ý cười một tiếng, đoán ra mục đích tớiđây của người này.

Người này tên là Trương Hằng, chính là môn khách phủThái tử, ba năm hầu hạ bên cạnh, đã sớm trở thành trợ thủ đắc lực của Thái tửđương triều, lần này đến đây, nói vậy còn có mục đích là chiêu hiền nạp sĩ.

"Hư danh mà thôi, Lam mỗ chỉ là một thành chủ,cũng không khác.

" Lam Anh cười nhạt, nâng chung trà lên nhấp một ngụm.

TrươngHằng cười to,

"Thái tử lại không cho là như thế, tại sao đến bây giờ Lamthành chủ còn chưa thấy rõ thế cục chứ, tương lai Thái tử chính là Hoàng đế,dốc sức vì Thái tử, tiền đồ sang lạng.

"

"Lam mỗ nói rồi, không quan tâm đến công danh lợilộc. Nhưng mà nếu Thái tử có chuyện cần Lam Anh ta giúp một tay, ta đương nhiêncũng không từ chối, dù sao người là thần tử.

"

"Ha ha, ngươi vẫn còn vô cùng hiểu biếtnha.

" Đôi mắt Trương Hằng chuyển một cái, đồng ý với suy nghĩ của Lam Anh,sau đó lấy ra một bức họa đặt ở trên bàn.

"Đây là?

" Lam Anh đặt chén trà xuống, cầmbức họa lên, từ từ mở ra, đợi khi thấy rõ người trên bức họa, tâm hắn khôngkhỏi khẽ động, đây không phải là Dạ Nhi sao? !

Sự thay đổi của Lam Anh dĩ nhiên là không ai có thểthấy được, cho dù Trương Hằng có nhạy cảm thế nào đi nữa, cũng không cách nàonhìn ra một chút tin tức trong mắt Lam Anh.

"Đây là Tam Hoàng tử Lăng vương, Lăng DạTầm!

" Trương Hằng thấp giọng nói.

Lam Anh khép bức họa lại đặt ở một bên,

"Trươngcông tử cho hạ quan nhìn bức họa của Lăng vương làm gì?

"

Trương Hằng tự nhiên cười một tiếng,

"Lam thànhchủ quen biết rất rộng, hi vọng mượn lực lượng của ngươi trên giang hồ, tìmkiếm người này.

"

"Hoàng gia mất hoàng tử, tại sao không dán hoàngbảng treo giải thưởng? Ngược lại tìm loại bàng môn tả đạo như ta đây để tìmngười.

"

Trương Hằng cười khan mấy tiếng,

"Lam thành chủlà hồ đồ thật hay giả bộ hồ đồ?

"

"Giả bộ hồ đồ cũng không phải không tốt, khôngphải sao?

"

Mấy tiếng vỗ tay chát chúa vang lên, Trương Hằng tánthưởng:

"Không tệ không tệ, dễ hiểu, hồ đồ nhưng khó khăn. Thái tử quảnhiên không có nhìn lầm người, vậy chuyện này sẽ giao cho ngươi, nếu như cótình báo gì, nhất định phải bẩm báo Thái tử đầu tiên.

"

Lam Anh cười nhạt, giữa hai hàng lông mày không nhìnra một tia tâm tình,

"Được, quản gia, tiễn Trương công tử.

"

Quản gia theo tiếng mà vào,

"Trương công tử,mời.

"

Trương Hằng đeo đấu lạp lên, ý vị thâm trường nhìn LamAnh một cái, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.

Nhìn bóng lưng Trương Hằng, Lam Anh lại cầm bức họalên, nhìn phía trên là khuôn mặt Dạ Nhi, lâm vào trầm tư,

"Thì ra, hắn làLăng vương Tam Hoàng tử mặt lạnh trong truyền thuyết. . . . . .” Nhắm mắt lạithật sau, tất cả mọi chuyện dầndần hiện lên rõ ràng trong đầu hắn.

"Thải Nhi. . . . . .

" Cặp mắt Lam Anh dầndần mất đi tiêu cự, khuôn mặt Đường Thải Nhi không ngừng thoáng qua trong đầuhắn, từ từ nắm chặt bức họa trong tay, sau đó run rẩy.

"Chủ tử, người đây là. . . . . .

" Quản giatrở lại, nhìn thấy Lam Anh nắm bức họa, sắc mặt có chút không tốt, tiến lênquan tâm hỏi.

Lam Anh giơ tay lên, ý bảo hắn không có việc gì, mắtlại nhìn bức họa trong tay, ngay sau đó giao cho quản gia,

"Hác bá, đem nóđốt đi, không để cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy.

"

Hác bá không dám hỏi nhiều, cầm bức họa lui ra ngoài.

Lam Anh ngồi lại vào ghế, nhìn cây hoa lê ngoài cửa,yếu ớt nỉ non,

"Thải Nhi, việc ta có thể giúp nàng, chỉ có những thứ này.. . . . .

"

―――――――

Đường Thải Nhi mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn latrướng trên đỉnh đầu, đầu óc có choáng váng,

"Đây là đâu?

"

"Cô nương, cô đã tỉnh?

"

Một giọng nói nhu mỹ dễ nghe truyền đến, Đường ThảiNhi ngồi dậy, xoay người lại nhìn, đúng là vị tiểu mỹ nữ kia.

Liễu Chiêu Vân thấy vẻ mặt tinh khí thần của ĐườngThải Nhi, thoải mái cười,

"Tỉnh là tốt, khát nước không?

"

"Hắn. . . . . . Bọn họ thành thân chưa?

"Đường Thải Nhi mở trừng hai mắt, khẩn trương hỏi.

Liễu Chiêu Vân lắc đầu một cái,

"Chưa có, hônđường vẫn còn phải bố trí, đại khái phải hai canh giờ sau.

"

"Cái gì? !

" Đường Thải Nhi kinh hãi, vộivàng đứng dậy xuống đất, nhưng không ngờ hai chân hai tay bị cái gì cho cố địnhrồi, mất thăng bằng, ngã nhào trên đất,

"Ai u. . . . . . Con bà nó, cái gìvậy!

"

"Cô nương! ! Cô không sao chứ? !

" Liễu ChiêuVân vội vàng chạy tới, đỡ Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi nhìn xích sắt lớn trên tay và trênchân, trong nháy mắt đã muốn ngất xỉu,

"Tại sao lại đối xử với một cônương mảnh mai như ta vậy! !

"

Liễu Chiêu Vân nhìn Đường Thải Nhi, không nhịn đượccúi đầu cười một tiếng.

"Cô cười cái gì!

"

"Ta là đang suy nghĩ, xem ra cô nương có đứng lêncũng không quá mảnh mai.

"

Đường Thải Nhi bĩu môi, cầm dây xích thật dài lên,nhảy lên trên giường lại ngồi xuống,

"Ta là cô nương lỗ mãng, sao có thểnhư cô, tiểu thư khuê các, có tri thức hiểu lễ nghĩa.

"

"Ta lại hâm mộ tính cách này của cô, phóng khoángtự nhiên.

"

"Phóng khoáng cái rắm, ta hiện tại không như vậysao? ! Con bà nó, còn có hai canh giờ nữa sẽ phải thành thân, không được, taphải thoát ra.

"

"Cô không trốn được đâu, Vương Mặc, a, chính làngười cầm quạt hương bồ, hắn quỷ kế đa đoan, người bình thường đấu không lạihắn đâu.

" Liễu Chiêu Vân khe khẽ thở dài, khóe mắt hiên lên vẻ đau thương.

"Cô không phải là. . . . . . Một người trong đámbọn chúng sao?

"

Liễu Chiêu Vân cười thê thảm,

"Không phải, tacũng giống cô, là bị bắt đến đây, chẳng qua, ta bị bắt lâu hơn một chútthôi.

"

"Bao nhiêu lâu?

"

"Ba năm.

" Thần sắc Liễu Chiêu Vân giống nhưđem chuyện mình bị nhốt ba ngày phóng đại lên.

"Cái gì?

" Đường Thải Nhi có chút tức cười,

"Bọn họ là cái gì mà không thả cô đi, không lẽ muốn cô làm áp trại phunhân sao? Nhưng mà. . . . . . Cũng ba năm, sống cũng đã gạo nấu thành cơm nữaà. . . . . Éc. . . . . . Cô đừng để ý nha, ta hay nói chuyện như vậy.

"

Liễu Chiêu Vân cười lắc đầu,

"Vương Vũ đang đợita đáp ứng hắn, hắn không muốn dùng sức mạnh với ta.

"

"Àhá, không nhìn ra, Vương Vũ kia còn có mặt quân tử nha.

"

"Hừ, hắn là sợ Cần Nhi, Cần Nhi không cho hắn khidễ ta, hắn mới không dám dùng sức mạnh.

"

"Cần Nhi chính là tiểu nha đầu kia?

"

"Phải!”

"Thật đúng là. . . . . . Éc. . . . . . Vậy sao côkhông đáp ứng?

"

Liễu Chiêu Vân cười lạnh,

"Muốn ta đáp ứng gả chokẻ sơn tặc cường đạo đã giết cả nhà ta sao?

"

Đường Thải Nhi ho nhẹ mấy tiếng, nâng tay lên an ủisống lưng của nàng ấy,

"Thật xin lỗi, ta không biết. . . . . .

"

"Không sao, ta không có tức.

"

Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn Liễu Chiêu Vân,

"Tatên là Đường. . . . . . Đường Thải Nhi, còn cô?

"

Liễu Chiêu Vân cươi thản nhiên,

"Liễu ChiêuVân.

"

"Bao nhiêu tuổi?

"

"Hai mươi. Còn cô?

"

"Mười tám, cô lớn hơn ta, ta gọi cô là Vân Nhi tỷnha!

"

Cặp mắt Liễu Chiêu Vân hẳn là nổi lên lệ quang, ĐườngThải Nhi bị dọa đến tay chân luống cuống,

"Vân Nhi tỷ, tỷ đây là. . . . .. Tỷ sao vậy?

"

"Ta đã từng có một muội muội, cũng kêu ta là Vân Nhitỷ.

"

Đường Thải Nhi ho nhẹ hai tiếng,

"Vậy. . . . . .Nàng ấy đâu?

" Lại nghĩ tới mới vừa nàng nói Vương Vũ đã giết chết cả nhàcủa nàng, hận không thể tát mình hai bạt tai.

"Cũng đã chết.

" Hai vai Liễu Chiêu Vân runrẩy, hung hăng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Đường Thải Nhi trầm giọng,

"Hai người này thậtđúng là làm quá nhiều việc ác mà. . . . .

## 23. Chương 23 : Đường Thải Nhi Phách Lối Đoạt Phu

Đường Thải Nhi liếc nhìn xiềng xích nặng trịch trên cổtay và cổ chân, trong lòng đột nhiên cảm giác rất buồn cười, nàng cũng khôngphải là quái vật, chưa đến mức bị khóa như vậy nha.

"Vân Nhi tỷ, tỷ có thể tìm chìa khóa đượckhông?

" Đường Thải Nhi vừa hỏi nhưng không ôm bất kỳ hy vọng gì.

Quả nhiên, nhìn thấy Liễu Chiêu Vân vô lực lắc đầu.

Đường Thải Nhi đứng ở trong phòng nhảy tới nhảy lui,gấp đến độ sứt đầu mẻ trán,

"Không được không được, muội muốn ngăn cản bọnhọ thành thân.

"

Liễu Chiêu Vân mấp máy miệng, đi tới bên cạnh ĐườngThải Nhi đè thân thể đang nôn nóng của nàng xuống,

"Thải Nhi, vị Bạch côngtử kia là phu quân của muội sao?

"

Đường Thải Nhi nhíu mày cười một tiếng,

"A, khôngsai, phu quân của muội, như thế nào? Đủ tuyệt sắc chứ

~~"

"Ừ, lần đầu tiên trong đời tỷ nhìn thấy nam tửtuyệt mỹ như vậy.

" Liễu Chiêu Vân rất nghiêm túc tán thưởng.

"Vân Nhi tỷ, trước không nên tán gẫu, cứu ngườiquan trọng, muội cũng sẽ thuận tiện cứu tỷ.

" Đường Thải Nhi giật giật thânthể, tay bị trói dùng sức sờ sờ trong ngực.

Liễu Chiêu Vân cười,

"Thải Nhi, hiện tại bộ dạngnày của muội, làm sao có thể cứu người đây. . . . . .

"

"Có cách có cách rồi, ai nha, không được, sờkhông tới, Vân Nhi tỷ, giúp muội lấy cái túi trong ngực ra.

" Đường ThảiNhi nhảy dựng lên, hướng đến Liễu Chiêu Vân, ánh mắt chăm chú.

"A nha.

" Liễu Chiêu Vân đưa tay lấy túi ra,

"Đây là cái gì vậy?

"

"Mở ra, lấy cây ngân châm nhỏ nhất.

"

Liễu Chiêu Vân làm theo, lấy ngân châm ra,

"Sauđó thì sao?

"

Đường Thải Nhi, hít sâu một hơi,

"Vân Nhi tỷ đếnsau lưng muội đi, theo xương cột sống của muội, đếm xuống, khớp xương thứ tư,đúng, tay hướng tây ba phân.

"

"Nơi này?

"

"Không sai, tốc độ phải nhanh, Vân Nhi tỷ, đemngân châm trong tay tỷ đâm xuống nơi đó.

"

Liễu Chiêu Vân kinh hãi,

"Không được không được,ngộ nhỡ tỷ thất thủ thì làm sao? !

"

"Ai nha, không có thời gian, tỷ cứ đâm đi, nhìnchỗ chính xác, đâm!

"

Liễu Chiêu Vân do dự, nhìn thân ảnh Đường Thải Nhi đưalưng về phía mình, trong mắt lóe lên thần thái khác thường. Cặp mắt nhíu lại,ngân châm cầm trong tay, trong nháy mắt nhanh chuẩn cắm vào huyệt đạo.

"Vân Nhi tỷ, đừng do dự nữa, nếu không động thủ.. . . . . A!

" Đường Thải Nhi vừa muốn khuyên nhủ, sau lưng chợt lạnh,trong nháy mắt huyết mạch cả người nổ tung.

Liễu Chiêu Vân buông tay ra, sợ hãi nhìn sự thay đổicủa Đường Thải Nhi,

"Chẳng lẽ là tỷ đâm lộn chỗ sao? Thải Nhi, Thải Nhimuội thế nào? !

"

Đường Thải Nhi hô hấp dồn dập, sắc mặt càng ngày càngđỏ lên, giống như là một cổ lực đang muốn phá cơ thể thoát ra.

Liễu Chiêu Vân muốn tiến lên đỡ nàng, mới vừa đến gầnđã bị một cổ nội lực đánh trúng, té lăn trên đất, vừa ngẩng đầu lên, đã nhìnthấy Đường Thải Nhi dùng lực ở hai cánh tay, xích sắt cứng cáp trong nháy mắtbị chấn thành phấn.

"Trời ạ. . . . . .

"

Đường Thải Nhi thoát khỏi xích sắt, đưa tay nhổ ngâmchâm sau lưng ra, huyết mạch sôi trào dần dần trở lại bình thường, nàng ngồitrên chiếu, vận công ổn định kinh mạch. Liễu Chiêu Vân từ trên mặt đất đứngdậy, đứng ở một bên không dám quấy rầy.

Ướcchừng sau một nén nhang, sắc mặt của Đường Thải Nhi khôi phục như thường, nàngđứng lên, phủi phủi bụi trên mông, hướng về phía Liễu Chiêu Vân giống như cườimột tiếng,

"Vân Nhi tỷ, đi, náo loạn hôn đường thôi!

"

"Muội đã khỏe chưa? !

"

"Rồi,hôm nay muội sẽ rời khỏi cái nơi quỷ quái này!

" Đường Thải Nhi cười lớn,nắm tay Liễu Chiêu Vân chạy ra ngoài.

Trong tiền đường Khương Biệt trại, hồng mạn la trướng,khắp nơi đều là sắc đỏ, từng huynh đệ sơn tặc đều đang cầm vò rượu lớn xếp lại,Vương Vũ, Vương Mặc mặc quần áo mới, ngồi ở trên ghế trước tiền đường, tấtcả đang tươi cười.

Lúc này, một lão bà bộ dạng hỉ nương đi vào, hắnggiọng kêu,

"Giờ lành đến!

" Ngay sau đó tiếng chiêng trống, tiếng pháođồng loạt vang lên, mỗi một tiểu tặc đều cười lớn, cả tiền đường tràn đầy hoanhỷ không khí rất náo nhiệt.

Dạ Ngu Ngốc và Tịch Thanh đều mặc cẩm bào màu đỏ, haingười cầm hai đầu trù hỉ, mà ở giữa Vương Cần đang ôm đóa trù hoa lớn, vừa đivừa nhảy về phía trước.

Dạ Ngu Ngốc nhìn chung quanh, không nhìn thấy bóngdáng Đường Thải Nhi, lại nhìn Tịch Thanh ở bên, vẻ mặt không cam lòng và tứcgiận, có thể nói dữ tợn đến cực điểm.

"Các ngươi mang Thải Nhi đi đâu?

" Dạ NguNgốc mở miệng hỏi một tiểu nha hoàn bên cạnh.

"ThỉnhBạch công tử bái đường.

" Tiểu nha hoàn thúc giục.

Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng,

"Thải Nhi lúcnày sợ đã bị bọn cẩu tặc này bắt giam lại.

"

"Để Thải Nhi ra ngoài!

" Dạ Ngu Ngốc bĩu môi,hướng về phía Vương Vũ hô.

Vương Vũ mắt hổ trừng lớn,

"Đồ khốn! Nhanh chóngbái đường cho ta!

"

"Ta không muốn gả! Các ngươi khi dễ Thải Nhi, làngười xấu!

" Dạ Ngu Ngốc một tay lấy hỉ trù trong tay ném trên mặt đất,

"Ta muốn Thải Nhi!

"

"Người đâu, mời Bạch công tử quỳ xuống!

" Haicon mắt nhỏ của Vương Mặc nhíu lại, trầm giọng ra lệnh với người bên cạnh.

Hai người vạm vỡ đi tới sau lưng Dạ Ngu Ngốc, chia rahai bên, đạp bắp chân của hắn,

"Quỳ!

"

Tịch Thanh nóng nảy,

"Không được chạm vàohắn!

" Chưa nói xong đã xông lên, lấy tay đánh tới, thế nhưng cả tiền đườngđều bao phủ mùi hoa Mạn La Tình, căn bản khiến cho hắn không có một tia khílực, giấy tiếp theo liền vô lực quỳ trên mặt đất, thở hổn hển lo lắng nhìn Dạ NguNgốc.

Vương Cần thấy mình hai tân lang đều bị khi dễ, vén hỉkhăn trên đỉnh đầu lên.

"Không được không được, hỉ khăn không thể vénlên.

" Hỉ nương đứng một bên vội vàng đi đến ngăn cản.

"Cha, đại bá, các người không được khi dễ tânlang của con!

"

"Ừ, không có khi dễ, mau, bái đường! Nhanhlên.

" Vương Vũ cười ngây ngô, ngay sau đó cáu kỉnh phân phó hỉ nương.

Hỉ nương lần nữa hô to,

"Nhất bái thiên địa!!

"

"Không được lạy! ! Ai dám động đến phu quân củalão nương!

" Đường Thải Nhi quát to một tiếng, chạy vào tiền đường, giây kếtiếp tất cả sơn tặc bên cạnh đều đứng dậy, chuẩn bị nghe lệnh tiến lên đem chémnát bấy.

"Thải Nhi!

"

"Đường huynh!

"

Dạ Ngu Ngốc và Tịch Thanh thấy nàng tới, cũng khôngkhỏi phải thở phào nhẹ nhõm.

Vương Mặc phe phẩy quạt hương bồ, từ từ đứng dậy, mặtnở nụ cười như hồ ly,

"Đường cô nương, trong phòng này tất cả đều là MạnLa Tình, ngươi dùng võ tất sẽ thương tổn thân thể mà bỏ mạng.

"

Đường Thải Nhi cười ha ha một tiếng, thân hình chợtlóe chạy đến bên cạnh Tịch Thanh, tốc độ tay rất nhanh, làm cho người ta gầnnhư không thể nhận ra cảm giác. Tịch Thanh chỉ cảm thấy mùi thuốc nhàn nhạtxông vào mũi, ngay sau đó thần thanh khí sảng.

"Ngươi cho ta ngửi cái gì?

" Tịch Thanh thấpgiọng nói.

"Giải dược.

" Đường Thải Nhi hạ giọng trả lờingắn gọn, sau đó đứng dậy, nhìn Vương Mặc cười nói:

"Chút tài mọn này,cũng muốn nhốt ta sao? ! Ngươi có biết ta là ai không?

"

Vương Mặc nhíu nhíu mày,

"Ngươi lại chống đượcđộc Mạn La Tình này, không thể nào, vì sao lại có người trong thời gian ngắnnhư vậy tìm ra giải dược!

"

"Người thường không nói, đối với Đường Cảnh mànói thì có thể.

"

"Ngươi là Đường Cảnh?

" Vương Mặc biến sắc,ngay sau đó cười càng thêm âm hiểm,

"Độc y đại hiệp lại là nữ nhân, cònrơi xuống Khương Biệt trại của ta, Vương Mặc ta quyết không thả ngươi.

"

"Đừng vọng ngôn nữa!

"

Vương Vũ ở một bên nghe thấy nóng nảy,

"Con mẹnó? ! Người đâu, đem con đàn bà này bắt lại cho ta!

"

"Dạ! !

" Trong nháy mắt hơn mười đại hán đồngloạt vọt lên.

Đường Thải Nhi nhếch miệng cười một tiếng, cũng khôngxuất thủ, chỉ thấy Tịch Thanh trong nháy mắt đứng lên, lấy tay thay dao, vàiđường gọn gàng, đã đem bọn người quật ngã trên mặt đất, rên rỉ không dậy nổi.

"Ngươi!

" Vương Mặc bị dọa đến vội vàng luivề phía sau mấy bước.

Vương Cần đã khóc hu hu, ngồi dưới đất không nhúcnhích.

Đường Thải Nhi đỡ Dạ Ngu Ngốc dậy, cho hắn ngửi giảidược, sau đó hai tay nhéo lên gương mặt của hắn,

"Ta hiện tại trịnh trọngtuyên bố, ngươi là của ta, về sau không được chạy cùng người khác! Có nghe thấykhông hả? !

"

Dạ Ngu Ngốc mang vẻ mặt hạnh phúc như nàng dâu nhỏ,

"Ừ ~ ta là của Thải Nhi

~~"

Tịch Thanh ngắt mi tâm,

"Đi ra ngoài mà tìnhchàng ý thiếp, nhìn thật là!

"

"Con mẹ nó! Lão Tử giết các ngươi!

" Vương Vũrút đại đao dắt một bên ra, hướng về phía Đường Thải Nhi chém tới.

Ánh mắt Tịch Thanh lạnh lẽo, lắc mình đến trước ĐườngThải Nhi và Dạ Ngu Ngốc, một tay túm hai người tránh qua, cùng lúc đó, mộtthanh trường kiếm bay nang qua người nhắm ngay Vương Vũ, trường kiếm vô tình,thế như chẻ tre, khi mọi người phục hồi tinh thần lại, Vương Vũ đã bị trườngkiếm cố định ở trên tường.

Chỉ cảm thấy tiền đường náo nhiệt như vậy trong nháymắt đã an tĩnh, tiếp theo tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. VươngMặc và Vương Cần càng thêm cả kinh hồn phi phách tán, sau đó hai người nhào tớitrước người Vương Vũ, kêu gào thảm thiết.

"Chuyện gì xảy ra? !

" Đường Thải Nhi ngâyngẩn cả người, nhìn về phía Tịch Thanh,

"Là ai?

"

Tịch Thanh trận trọng nói:

"Người đến là muốngiết ngươi hoặc là Dạ Nhi.

"

Vẻ mặt của Dạ Ngu Ngốc như không có chuyện gì, nhìnthi thể Vương Vũ,

"Hắn đã chết, ha ha.

" Lời nói vô tình đến lúc này,dĩ nhiên uy vũ. . . . . .

"Mặc kệ mặc kệ, đi!

" Đường Thải Nhi một taylôi Dạ Ngu Ngốc một tay túm lấy Tịch Thanh, chạy ra khỏi tiền đường.

"Thải Nhi!

" Liễu Chiêu Vân ôm trường kiếmcủa Tịch Thanh chạy tới,

"Xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người loạn làm mộtđoàn.

"

"Đầu đàn của bọn chúng đã chết, chúng ta đi nhanhthôi.

" Đường Thải Nhi vội nói.

Tịch Thanh cầm lại trường kiếm của mình,

"Đa tạLiễu cô nương.

"

Ba người theo Liễu Chiêu Vân dẫn đường chạy ra khỏisơn trại, không quá mấy thước, đã nhìn thấy năm, sáu hắc y nhân đều thoánghiện, hướng về phía mấy người cầm kiếm mà chống đỡ.

Chuyện bất ngờ, Đường Thải Nhi và Tịch Thanh nhìn nhauliếc mắt, đều là không biết lai lịch của đám người kia. Dạ Ngu Ngốc trừng lớnhai mắt, có chút khiếp đảm trốn sau lưng Đường Thải Nhi.

"Các ngươi là ai? !

" Đường Thải Nhi quát mộttiếng chói tai, rút đoản kiếm bên hông ra.

Đối phương vừa định tới mở miệng trình bày, một giâykế tiếp đã bị bột phấn màu tím bao phủ hai mắt.

"Một đám ngu ngốc!

" Đường Thải Nhi cười to,ôm lấy Dạ Ngu Ngốc, vận khinh công nhảy lên bay đi, Tịch Thanh khoác Liễu ChiêuVân ở bên hông bay đi.

Mấy người không dám có nửa khắc ngừng nghỉ, bay nhanhnửa canh giờ, rời xa Khương Biệt thôn hơn mười dặm mới thả chậm cước bộ.

Liễu Chiêu Vân nhìn phương hướng rời đi, tâm thầnhoảng hốt, có chút không tin mình lại thoát được thật, ba năm, nàng cũng đượctự do.

"Vân Nhi tỷ, ha ha, Thải Nhi không có nuốt lờichứ?

~" đường Thải Nhi kiêu ngạo nói xong, vỗ vỗ vai của nàng,

"Vềsau tỷ sẽ không phải ở nơi cướp bóc đó nữa.

"

Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi lại nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Thải Nhi, về mấy tên hắc y nhân vừa rồi. . . . . .

"

"Là ai vậy? Cảm giác lai lịch không tầmthường.

" Liễu Chiêu Vân nhớ lại mấy người vừa rồi,

"Vải may trênngười bọn họ cũng không phải đồ chợ.

"

"Liễu cô nương quan sát rất tỉ mỉ, không sai, mấyngười kia nhất định là theo dấu chân của chúng ta tìm đến. Thải Nhi, là ngươiđắc tội với người nào?

"

"Đường Thải Nhi ta từ trước đến giờ. . . . . .Thích đắc tội với người. . . . . .

" Đường Thải Nhi vừa muốn phản bác, độtnhiên ý thức được bản chất của mình, vì vậy ỉu xìu xuống.

## 24. Chương 24 : Người Lưỡng Tính

Tịch Thanh rất mệt mỏi nhìn Đường Thải Nhi liếc mắtmột cái,

"Thôi quên đi, tạm thời cũng chẳng để ý nữa.

" Vừa nói vừanhìn về phía Liễu Chiêu Vân,

"Vị cô nương này đã rời khỏi Khương Biệttrại, sau này có tính toán gì không?

"

Liễu Chiêu Vân ngẩn người,

"Ta. . . . . .

"

Đường Thải Nhi cắn môi dưới,

"Đây là một vấn đề,Vân Nhi tỷ, tỷ còn có. . . . . . Còn có cái gì. . . . . .

"

"Tỷ còn có một vị đại bá, ở Tây quận Vụ Ảnhquốc.

"

"Vụ Ảnh quốc cách nơi này có một đoạnđường.

" Tịch Thanh cúi đầu trầm tư,

"Không bằng chúng ta đưa Liễu cônương qua đó đi.

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi nhếch lên, cánh tay khoáclên trên vai Tịch Thanh,

"Ta nói Tịch huynh này. . . . . .

"

Tịch Thanh nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác,

"Làm sao?!

"

"Ngài cùng bọn ta không giống nhau, chúng ta làdu tử giang hồ không có nhà để về, ngài đây? Bày đặt, không trở về Tịch Gia bảocủa ngươi, đi chung với bọn ta làm gì? !

"

Sắc mặt Tịch Thanh rối rắm,

"Ngươi. . . . . .Ngươi ngươi. . . . . .

"

"Trở về Tịch Gia bảo của ngươi đi, ngươi còn lêulổng như vậy nữa, Tịch Gia bảo của ngươi sớm muộn gì cũng xong đời!

"

"Đường Thải Nhi ăn nói cho cẩn thận!

" TịchThanh nghiến răng nghiến lợi hất cánh tay Đường Thải Nhi ra,

"Hừ! Không đểcho ta đi theo thì ta đi, cho là Tịch Thanh ta thích sao! Hừ!

"

Dạ Ngu Ngốc nắm tay Đường Thải Nhi vẫn không nói gì,nhìn thấy vẻ mặt Tịch Thanh không được tự nhiên không khỏi cười một tiếng,

"Tiểu Tịch Tịch thật đáng yêu, oa

~"

Tịch Thanh trong nháy mắt đỏ mặt, cặp mắt nhìn Đôngnhìn Tây chính là ngượng ngùng nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Cái. . . . . . Cái gì .. . . . . Thiệt là, ha ha, ha ha.

"

Đường Thải Nhi nhìn dáng vẻ Tịch Thanh, khóe miệng cogiật một chút, giây kế tiếp chân to nâng lên rồi tùy theo hung hăng đạp xuống.

"A! !

" Tịch Thanh chỉ cảm thấy mũi chân đaunhức, vội vàng lui về phía sau mấy bước, ôm chân của mình la lối om sòm.

"Không cho ngươi quyến rũ tướng công củata!

" Đường Thải Nhi nhe răng uy hiếp.

Dạ Ngu Ngốc từ sau lưng Đường Thải Nhi ôm lấy hông củanàng, cúi đầu nhìn nàng cười híp mắt,

"Nương tử, không được khi dễ tiểuTịch Tịch nha

~"

"Mới không có.

" Đường Thải Nhi ngẩng đầugiải thích một câu, vừa nhìnvề phía Tịch Thanh,

"Phi Sắc Lưu Ly của ngươi vẫn là mang ở trên ngườikhông an toàn, đây chính là trấn trạch chi bảo của ngươi, thế nào, Tịch thiếubảo chủ ngươi muốn vứt đi không để ý đến sao?

"

Lời nói sắc bén khiến cho Tịch Thanh không còn cáchnào phản bác, làm cho khuôn mặt lúc hồng lúc xanh lại nói không ra một câu.

Đường Thải Nhi ho nhẹ một tiếng rồi sau đó dịu dàngcười,

"Trở về đi thôi.

"

Tịch Thanh hé miệng trầm tư một lát, lần nữa ngẩng đầulên hai mắt nhìn Đường Thải Nhi lại. . . . . . Nhiều hơn một tia khâm phục?

"Vậy, Tịch Thanh cáo từ!

" Dứt lời, đưa ngóntay huýt một tiếng vang, một đám ngựa trắng từ xa chạy băng băng tới.

Đường Thải Nhi kinh hãi,

"Làm sao thế được?!Ngươi có mấy con ngựa này lúc nào? !

"

Tịch Thanh cũng không thèm giải thích, thân thể phóngkhoáng nhảy một cái, nhảy lên thân ngựa,

"Hôm nay từ biệt không biết ngàykhác khi nào gặp lại. . . . . . Ta. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc chu miệng lên, ô hô nói:

"Tiểu TịchTịch, Dạ Nhi sẽ nhớ ngươi! Ừa!

"

Đường Thải Nhi lần nữa bị giật mình, ngẩng đầu nhìnhướng Dạ Ngu Ngốc,

"Làm sao thế được? ! Tại sao nước mắt ngươi chảy xuốngnhanh như vậy? !

"

Vẻmặt Tịch Thanh nghiêm nghị, nắm dây cương, dùng sức vừa kéo, xoay người phóngđi, cương trực lưu lại một câu “Có duyên sẽ gặp lại!” có thể nói là uy phonglẫm liệt.

Liễu Chiêu Vân mang theo ý cười, nhìn bóng lưng TịchThanh, đôi mắt sáng rỡ như có điều suy nghĩ.

Đường Thải Nhi đứng tại chỗ, nhìn bụi mù cuồn cuộnphía xa không khỏi cảm khái,

"Tịch thanh, mười tám năm sau ngươi nhất địnhlà một nam tử hán!

"

Dạ Ngu Ngốc trừng lớn hai mắt, nước mắt mới vừa rồi đãsớm biến mất không thấy đâu nữa, nghe lời nói khó hiểu của Đường Thải Nhi thìlệch đầu ra. Rồi sau đó đứng ở sau lưng Liễu Chiêu Vân cũng không khỏi chemiệng cười một tiếng, thật là cảm thấy, cô nương này người cũng thật bẩn thỉu.

Tịch Thanh rời đi, ba người phải cước bộ mà đi, vì saophải đi bộ? Nói đến vấn đề này trong lòng Đường Thải Nhi đầy không cam lòng vàoán hận. Sau khi đi bộ ngót một canh giờ, nàng rốt cuộc nhịn không được nữa,

Than vãn thật lâu,

"Thằng nhãi Tịch Thanh chếtbầm, ta nguyền rủa ngươi! Không ngờ cỡi ngựa đi! Nãi nãi của ngươi bánh quaichèo! !

"

Liễu Chiêu Vân tiến lên vịn cánh tay Đường Thải Nhi,

"Thải Nhi. . . . . .

"

"Nương tử, đi bộ cũng rất tốt oa ~ nhìn xem!Nương tử, tặng nàng!

"

Đường Thải Nhi nhìn về phía Dạ Ngu Ngốc, chỉ thấy hắnchẳng biết từ lúc nào đã hái được một bó hoa cúc lợt màu thật to, lúc này đanghưng phấn đưa đến trước mặt của Đường Thải Nhi,

"Nương tử, tặng chonàng!

"

"Hoa cúc này thật không tệ.

" Đường Thải Nhiđưa tay sờ sờ,

"Ta thích nhất loại hoa cúc lợt màu này, hê hê hê.

"

"Nương tử cười thật tà ác.

" Dạ Ngu Ngốc lấyhoa cúc về, để sát vào Đường Thải Nhi, vẻ mặt nghiêm túc.

Đường Thải Nhi ho mấy tiếng,

"Nói bậy!

"

"Thải Nhi! Có xe ngựa!

" Liễu Chiêu Vân chợtthấy mấy chiếc xe ngựa từ sau chạy đến, vội vàng tiến lên quơ quơ cánh tay.

Xe ngựa dần dần đến gần, chậm rãi dừng lại, gia đinhđiều khiển xe ngựa nhìn về phía ba người,

"Mấy vị là muốn quá giang xesao?

"

Liễu Chiêu Vân hơi khom xuống, sau đó dịu dàng nói:

"Có thể làm phiền tiểu ca mang theo bọn ta đến huyện thành lân cận đượckhông?

"

Gia đinh rõ ràng bị Liễu Chiêu Vân xinh đẹp mê hoặcđến thất thần, lúc phục hồi tinh thần lại vừa nhìn về phía sau lưng nàng đãthấy một mỹ nam tuyệt sắc và một cô nương khác, trong lòng hiểu rõ, mấy ngườinày nhất định không đơn giản.

"Là người phương nào?

" Bên trong xe truyềnđến một giọng nam thanh nhã, dịu dàng. Đường Thải Nhi giật giật lỗ tai, trênmặt thoáng qua một tia thần sắc phức tạp.

"Bẩm chủ tử, là mấy vị giang hồ hiệp sĩ muốn quágiang xe.

" Gia đinh quay đầu lại cung kính trả lời.

"Để cho bọn họ lên đây đi.

" Người bên trongxe người tựa hồ như đang cười, phân phó nói.

Giađinh tuân lệnh, nhảy xuống xe ngựa,

"Mấy vị mời.

"

"Làm phiền.

" Liễu Chiêu Vân lần nữa khomngười, vừa nhìn về phía Đường Thải Nhi,

"Thải Nhi, ha ha, chúng ta lên xeđi.

"

Đường Thải Nhi gật đầu một cái, dẫn đầu nhảy lên, xoayngười kéo hai người lên.

Rèm xe được vén lên, dung mạo của người bên trong xuấthiện ở trước mặt mấy người, Liễu Chiêu Vân hướng về phía đối phương dịu dàngcười một tiếng,

"Đa tạ công tử.

"

"Không có gì.

"

Đám người Đường Thải Nhi nhao nhao ngồi yên bên trongxe ngựa, một tiếng quát ngựa dài, xe ngựa lần nữa chậm rãi chạy đi.

Người nọ liếc nhìn mấy người, ngay sau đó nhắm chặtmắt, dựa vào tường xe, giống như đang nghỉ ngơi.

Đường Thải Nhi thấy đối phương tựa hồ như ngủ sayrồi, vì vậy tỉ mỉ thăm dò, hốc mắt hõm sâu, bọng mắt biến thành màu đen, sắcmặt trắng bệch, đôi môi gần như không có sắc, khiến ọi người kinh ngạcchính là mái tóc dài màu trắng.

Đường Thải Nhi nhìn ra được, nếu như không có nhữngthứ bệnh trạng này, hắn cũng có thể là một vị nam tử tuấn tú, chẳng qua là,hiện giờ xem ra hắn lại khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm.

Chỉ có điều như đã nói qua, Vân Nhi tỷ không hổ làngười ở trong sơn trại quá lâu rồi, cho nên nhìn thấy quái nhân như thế vậy màtrên mặt không có chút nửa phần kinh ngạc hoặc là khiếp đảm nào.

Một đường không tiếng động, yên tĩnh. Trong xe chỉ cóthể nghe thấy tiếng hít thở nho nhỏ của mấy người, Dạ Ngu Ngốc mệt mỏi, đã sớmgối vào đùi Đường Thải Nhi mà ngủ, Liễu Chiêu Vân ngồi đối diện vẫn cúi đầukhông biết đang suy nghĩ gì.

Đường Thải Nhi nâng tay vén rèm cửa sổ lên, bóng đêmdần dần nhuộm đen, nhìn xa xa, mặt đất thật dài giống như không có điểm cuối.

"Huyện thành gần nhất cách đây khoảng sáu canhgiờ nữa, cô nương sao không nghỉ ngơi một lát.

"

Đường Thải Nhi hạ rèm cửa sổ xuống, nhìn người nọ cườinhạt,

"Ha ha, không mệt. Tiểu nữ được đặt tên là Đường Thải Nhi, khôngbiết quý danh của công tử?

"

Khóe miệng người nọ cong lên, thấp giọng cười,

"Liễu.

"

Liễu Chiêu Vân ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn,

"Công tử họ Liễu? Ha ha, vậy cũng là người trong họ với Vân Nhi.

"

"Cô nương họ Liễu? Dạ Chiêu quốc không có họnày.

"

"Thế hệ phụ thân ta là thương nhân ở Đông quận VụẢnh quốc.

"

"Mấy vị là muốn đi phương nào?

"

Đường Thải Nhi cười nói:

"Đang muốn đi Tây quậnVụ Ảnh quốc.

"

Người nọ giữa hai lông mày hình như thoáng qua một tiaphức tạp, vẻ mặt khó dò,

"Đi Tây quận?

"

Liễu Chiêu Vân nói tiếp:

"Là ta muốn đi đến nhờcậy đại bá của ta ở Tây quận.

"

"Cô nương tên đầy đủ là?

"

"Liễu Chiêu Vân.

"

Đường Thải Nhi cùng Chiêu Vân nhìn nhau mấy lần, biếtrõ người này hỏi như thế tuyệt đối là có nguyên do của hắ.

"Liễu công tử ngươi. . . . . .

" Đường ThảiNhi mở miệng.

"Tại hạ Liễu Sanh.

" Liễu Sanh cười yếu ớt,trên mặt tái nhợt treo một nụ cười.

Đường Thải Nhi nhìn về phía Liễu Chiêu Vân, lại thấynàng mặt mày vui mừng,

"Vân Nhi tỷ?

"

"Ngươi là Liễu Sanh đường huynh? !

" LiễuChiêu Vân mở miệng kêu lên, Đường Thải Nhi nghi hoặc khó hiểu.

Dạ Ngu Ngốc bị tiếng của Liễu Chiêu Vân thức tỉnh, mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ nhìn ĐườngThải Nhi, giơ tay lên vuốt gương mặt của nàng,

"Nương tử

~~"

"Tỉnh rồi?

" Đường Thải Nhi hơi thấp đầu cườicười, vuốt ve chỏm tóc trên trán Dạ Ngu Ngốc.

"Xảy ra chuyện gì nha?

" Dạ Ngu Ngốc đêm ngồidậy, nhìn Liễu Chiêu Vân và Liễu Sanh.

Đường Thải Nhi dùng ánh mắt liếc Liễu Chiêu Vân vàLiễu Sanh,

"Huynh muội quen biết nhau.

"

Chuyện trùng hợp trên đời không nghĩ lại nhiều nhưvậy, ban đầu là nói muốn đi tìm đại bá để nhớ vả, nhi tử của đại bá liền xuấthiện ở trước mắt, quả nhiên là trêu ngươi a.

Chỉ có điều Liễu Sanh thật sự là một người chủ âm trầmquỷ dị, Đường Thải Nhi liên tục quan sát ở bên, hai mắt nhìn từ trên xuốngdưới.

Dạ Ngu Ngốc bỉu môi, chọc chọc Đường Thải Nhi,

"Nương tử

~"

"Ừ, ừ? Sao?

" Đường Thải Nhi quay đầu nhìnlại, đã thấy Dạ Ngu Ngốc vẻ mặt ủy khuất,

"Ngươi làm sao vậy?

"

"Nàng cứ nhìn chằm chằm nam tử khác, Dạ Nhi mấthứng.

" Dạ Ngu Ngốc làm nũng nói.

Liễu Sanh híp mắt nhìn Đường Thải Nhi,

"Đường cônương là có chuyện muốn hỏi tại hạ sao?

"

ĐườngThải Nhi trừng lớn hai mắt,

"Không có gì, không có gì.

"

Liễu Sanh nở một nụ cười trên mặt, nhưng trong mắt lạikhông có chút ý cười nào, một mảnh tĩnh mịch với lạnh như băng.

"Đường huynh, Đại bá phụ, Đại bá mẫu còn có đườngmuội vẫn tốt chứ?

" Liễu Chiêu Vân ôn uyển cười, ba năm bị giam cầm, lần này gặp được người thân,trong lòng hết sức cảm động, ngay cả trong giọng nói cũng để lộ vui mừng.

"Đều chết hết.

" Giọng nói của Liễu Sanh rấtnhẹ, vẻ mặt lãnh đạm không có một tia rung động, giống như đang nói chuyện củangười khác.

Liễu Chiêu Vân trong lòng chấn động,

"Tại sao. .. . . .

"

Liễu Sanh cười nhạt một tiếng, khuôn mặt bệnh trạngcàng âm trầm hơn,

"Tại sao?

"

Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc ngồi yên một bên, biếtrõ đây chuyện trong nhà người khác, bọn họ không có tư cách để chen ngang.

"Là gặp biến cố gì sao?

" Liễu Chiêu Vân thậntrọng hỏi, có chút không tiếp thụ nổi việc vừa mới gặp được người thân lại lầnnữa biết được tin người thân đã qua đời.

"Khôngcó, số mệnh đã đến mà thôi. Vân Nhi không nên suy nghĩ nhiều, đêm đã khuya, cácvị nên nghỉ ngơi một chút đi, lộ trình còn rất dài.

" Liễu Sanh dứt lờiliền nhắm hai mắt lại, khóe miệng vẫn như cũ treo một nụ cười khó hiểu, làm chongười ta có chút không an lòng.

Đường Thải Nhi liếc nhìn Liễu Chiêu Vân, đứng dậy ngồiở bên cạnh nàng,

"Vân Nhi tỷ. . . . . .

"

Liễu Chiêu Vân lắc đầu một cái,

"Tỷ không sao,Thải Nhi, muội nghỉ ngơi đi.

"

## 25. Chương 25 : Phân Chia

Đường Thải Nhi nằm ở trên đùi Dạ Ngu Ngốc ngủ đến chếtđi sống lại, cứ mỗi lần đầu từ trên đùi lộc cộc lộc cộc muốn té xuống dưới, DạNgu Ngốc liền đưa hai tay ôm lấy đầu của nàng xê dịch vào bên trong một chút.Vì vậy một đêm không ngủ, hai mắt khóa chặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đangngủ của Đường Thải Nhi.

Chân trời ửng sáng, cánh rừng từ từ thức tỉnh, chimchóc vỗ cánh bay đi kiếm ăn, màn đêm yên tĩnh cũng theo đó mà dần lui tán.

Dạ Ngu Ngốc ngáp một hơi thật dài, vén màn xe lên liếcnhìn nơi xa, loáng thoáng có thể thấy được huyện thành,

"Thật đóinha.

" Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm.

Gia đinh nghe vậy quay đầu mỉm cười nói:

"Công tửchịu khó một chút nữa, sắp vào thành rồi.

"

Dạ Ngu Ngốc cười ngọt ngào một tiếng, buông màn xexuống, trong lòng suy nghĩ khi vào thành phải ăn ngon một bữa.

Xe đi qua đường đất ghập ghềnh, thân xe cũng theo đómà chấn động lên xuống dữ dội.

“Bụp!” Tiếng động lớn vang lên, làm tất cả mọi ngườibừng tỉnh, rối rít mở hai mắt ra nhìn về phía người gây ra chuyện này —— ĐườngThải Nhi đang nằm trên sàn xe.

"A! Nương tử! !

" Dạ Ngu Ngốc hô to.

"Tabị sao vậy, đầu của ta . . . . . .

" Đường Thải Nhi bị tai họa bất ngờ giậtmình tỉnh giấc, lúc hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy đầu mình rất đau, lồm cồm bò dậyngồi vào chỗ.

"Thải Nhi, muội không sao chứ?

" Liễu ChiêuVân ngồi vào bên cạnh Đường Thải Nhi, nhìn thấy đầu nàng toàn chỗ sưng đỏ lolắng hỏi.

"A, không có sao, không có việc gì.

" ĐườngThải Nhi vội vàng khoát tay, sau đó nhìn về phía Dạ Ngu Ngốc, mở trừng hai mắt,

"Tại sao ngươi lại đẩy ta xuống đất hả!

"

Dạ Ngu Ngốc lập tức kêu oan,

"Ô ô. . . . . .Nương tử, Dạ Nhi đâu có, là tự nương tử rơi xuống mà.

"

Đường Thải Nhi bị rớt xuống đầy một bụng lửa giận,không phân biệt tốt xấu đối với Dạ Ngu Ngốc hừ một tiếng.

Liễu Chiêu Vân lắc đầu nhìn hai người cười cười,

"Được rồi được rồi, Thải Nhi đừng trách Dạ Nhi nữa.

"

Liễu Sanh ngồi ở một bên, vẫn hai mắt yết ớt nhìn mấyngười, thủy chung không nói lời nào. Trên mặt hắn không có một tia huyết sắcnào, nếu không phải có thể cảm nhận được hô hấp như có như không của hắn, nhưvậy, Đường Thải Nhi sẽ nghĩ ngồi ở bên cạnh chính là một người chết, cảm giácnhư vậy thật sự khiến nàng hết sức khó chịu.

Xe ngựa chậm rãi vào thành, chợ phiên buổi sớm vẫn làcó chút yên tĩnh, chỉ có một số cửa tiệm đang thu xếp mở cửa tiệm, một tên tiểunhị quét dọn trong trong ngoài ngoài.

"Mấy vị khách quan là muốn ở trọ sao?

" Mộtlão bản khách điếm thấy xe ngựa chậm rãi đi trên đường, liền cho là muốn tìmkhách điếm nghỉ ngơi, vội vàng đi qua.

"Đúng, làm phiền chưởng quỹ chuẩn bị ba gianphòng khách.

" Gia đinh của Liễu Sanh hướng chủ quán phân phó một tiếng,rồi sau đó nhấc màn xe lên,

"Chủ tử, mấy vị công tử, xin mời xuống xe nghỉngơi một chút.

"

Đợi ba người Đường Thải Nhi xuống xe ngựa, Liễu Sanhmới giương mắt nhìn gia đinh một cái, ngay sau đó đứng lên, từ từ bước xuống.Thân thể gầy yếu mặc một thân áo xanh, mái tóc trắng xõa xuống hai vai, đôi mắtyếu ớt hõm sâu không nhìn ra một tia tâm tình.

Dạ Ngu Ngốc,

"Nương tử, ta đói.

"

"Ta cũng đói vậy, đi, vào đây đi.

" ĐườngThải Nhi lôi cổ tay Dạ Ngu Ngốc chạy vào bên trong khách điếm,

"Chưởngquỹ, mang chút món ăn nhẹ cộng thêm năm bát cháo trắng

~"

"Được rồi, cô nương đợi một chít.

" Tiểu nhịlên tiếng, xoay người đi lo liệu chuẩn bị.

Liễu Chiêu Vân nhìn gương mặt bệnh trạng của LiễuSanh, do dự không biết mình có nên đi lên đỡ hắn hay không, nhưng nghĩ lại thấymình làm như vậy sẽ khiến Liễu Sanh cảm thấy nàng coi thường hắn, vì vậy chỉđành phải đi theo phía sau Liễu Sanh vào khách điếm.

"Vân Nhi tỷ Liễu công tử, ta muốn ăn sáng, tớiđây ngồi xuống đi, dùng xong bữa rồi đi nghỉ ngơi.

" Đường Thải Nhi chàohỏi.

"Đa tạ cô nương, công tử nhà ta không có thóiquen ăn sáng, mời mấy vị từ từ dùng bữa.

" Vị gia đinh kia cười cười thayLiễu sanh cự tuyệt lời mời của Đường Thải Nhi, ngay sau đó cùng với Liễu Sanhđi theo tiểu nhị lên phòng.

Đường Thải Nhi nhìn thân ảnh của bọn họ biến mất ởkhúc rẽ, bĩu môi, nhấp một ngụm trà nóng,

"Thật là quái nhân.

"

Dạ Ngu Ngốc phụ họa nói:

"Ừ, quái nhân.

"

Liễu Chiêu Vân mắt nhìn bóng lưng Liễu Sanh thở dàimột cái, lại nghe thấy Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc cảm thán không khỏi cườimột tiếng, đi tới ngồi đối diện với Đường Thải Nhi,

"Hắn thật sự đã thayđổi rất nhiều, so với thời thơ ấu là hai người khác nhau hoàn toàn.

"

"Khách quan, cháo và thức ăn đã tới

~" tiểunhị bưng cái mâm lớn chạy chậm đến,

"Mấy vị là nhóm khách đầu tiên củasáng nay, đây là bánh bao mà đầu bếp miễn phí ấy vị.

"

"A, như thế rất tốt rất tốt a!

" Đường ThảiNhi cười lớn, đã cầm lên một cái bánh bao,

"Nói lầm bầm ~ không nghĩ tớisáng sớm còn có phúc lợi này nha.

"

"Mấy vị khách quan từ từ dùng.

" Tiểu nhị đặtmón ăn lên bàn xong, nâng cái mâm lên thối lui đến cạnh chỗ lão bản đang tínhsổ sách.

Đường Thải Nhi uống một hớp cháo, tiếp tục nói vềchuyện mà Liễu Chiêu Vân vừa mới đề cập,

"Lần cuối cùng tỷ thấy hắn là lúcnào?

"

Liễu Chiêu Vân suy nghĩ một lát,

"Mười hai nămtrước.

"

"Ừ, cơ thể này của hắn chịu đau yếu mới hainăm.

" Đường Thải Nhi lầm bầm lầu bầu.

Liễu Chiêu Vân biết y thuật của Đường Thải Nhi rấtcao, trên giang hồ hơi có danh tiếng, nghe nàng nói lời này liền lo lắng hỏi:

"Rốt cuộc là bệnh gì? Thải Nhi có phương pháp trị liệu không?

"

"Muội ngay cả nguyên nhân gốc bệnh cũng khôngbiết, không có cách nào chữa trị, muội cũng lười chẳng muốn kiểm tra gốc bệnhcủa hắn, huống chi, hắn dường như cũng không thích người ngoài đến gần.

"Đường Thải Nhi véo một miếng bánh bao, đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng, khóemắt lại liếc thấy vị lão bản và tên tiểu nhị kia cầm bản tính trong tay nhưngbút không có mảy may di chuyển, mà hai mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn đầubên này.

"Thải Nhi, tỷ chỉ còn lại một người thân này màthôi, xin Thải Nhi giúp tỷ tỷ, chữa khỏi bệnh cho hắn, được không?

" LiễuChiêu Vân khẩn thiết nhìn Đường Thải Nhi.

"Được, muội sẽ cố. Muội cùng Dạ Nhi sẽ giúp tỷ,chờ tỷ dàn xếp thỏa đáng, chúng ta lại đi.

" Đường Thải Nhi cười cười,giọng nói hạ đến mức nhỏ nhất, chỉ có hai người Liễu Chiêu Vân và Dạ Ngu Ngốcmới có thể nghe được.

Liễu Chiêu Vân cảm động cười,

"Thải Nhi muội thật tốt.

"

"Muội không phải là cô nương tốt gì đâu, đừngkhen muội như vậy, ha ha.

" Đường Thải Nhi cười, khóe mắt không ngừng lưu ýđộng tác của hai người trước quầy,

"Vân Nhi tỷ a, mặc dù Liễu Sanh khôngăn bữa sáng, nhưng tỷ là đường muội cũng nên quan tâm hắn một chút. Đi xem hắnmột chút đi, nếu như không có việc gì, tỷ đi nghỉ ngơi sớm một chút.

"

Đường Thải Nhi hướng về phía Liễu Chiêu Vân nháy mắt,

"Đi đi.

"

Liễu Chiêu Vân mặc dù không biết tại sao Đường ThảiNhi lại nói như vậy, nhưng mà nàng không có ngốc, hiểu được ý tứ trong lời nóicủa Đường Thải Nhi,

"Ừ, cũng tốt, hai người cứ từ từ mà ăn.

"

Nhìn bóng lưng Liễu Chiêu Vân đi xa, Đường Thải Nhinhư có điều suy nghĩ đem bánh bao bỏ vào trong miệng, phút chốc mặt liền biếnsắc phun ra, cùng lúc đó thấy Dạ Ngu Ngốc đang muốn nhét bánh bao vào miệng,vội vàng làm động tác thô bạo, đem toàn bộ đồ trong tay hắn đánh rớt trên mặtđất.

"Bánh bao của ta. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốcnhìn bánh bao trên đất, đáng thương như vậy.

Đường Thải Nhi hơi thấp giọng quát lên:

"Cóđộc.

" Vừa nói vừa liếc mắt nhìn hướng tên tiểu nhị đã mang thức ăn lên,chỉ thấy ánh mắt hắn biến đổi, thân hình chợt lóe, rút ra trường kiếm giấu ở bêntrong quầy, trong khoảnh khắc hơn mười người áo đen nhảy ra tới tấp, cửa tiệmlập tức bị đóng chặt.

Đường Thải Nhi uống một ngụm trà nóng, cười lạnh,

"Các vị rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Nhiều lần tập kích, chung quylại cũng nên ột cái lý do chứ.

"

"Giết!

" Đối phương quát to một tiếng, khôngcó bất kỳ câu trả lời nào, đều cầm kiếm lao lên.

"Trời ạ. . . . . .

" Đường Thải Nhi từng bịngười khác đuổi giết qua, nhưng mà chưa từng thấy qua trận thế lớn như vậy,chừng mười người đều có thân thủ nhanh nhẹn, ngay cả động tác cầm kiếm kia cũngđều đồng loạt, lúc này một tiếng lệnh vang, mấy kiếm cùng lên, nếu như không nétất sẽ bị đâm thành vạn lỗ!

Nàng một tay nắm đoản kiếm, một tay nắm chặt Dạ NguNgốc, đánh lui địch nhân đang tới gần. Lại chỉ có thể miễn cưỡng không để chobọn họ thương tổn đến Dạ Ngu Ngốc, mà không cách nào thoát thân được.

Đường Thải Nhi chợt có chút nhớ nhung Tịch Thanh, nếunhư hắn ở đây, đoán chừng đã sớm có thể tiêu phóng khoáng sái mà phi thân phóngđi.

"Nương tử cẩn thận! aa

~~" Dạ Ngu Ngốc vừanói nguy hiểm, vừa kêu thảm, cũng không phải hắn bị thương, mà là cơ thể hắn bịĐường Thải Nhi ném qua ném lại đến thất điên bát đảo.

"Con bà nhà nó.

" Đường Thải Nhi xoay ngườimột cái, ôm Dạ Ngu Ngốc, che miệng, mũi của hắn, cùng lúc đó váy dài vung lên,độc dược vô hình vung ra.

Chỉ thấy thân hình mọi người dừng lại, rồi sau đó tớitấp xụi lơ trên mặt đất.

"Đi!

" Đường Thải Nhi kéo Dạ Ngu Ngốc phithân rời đi.

"Nương tử! Vân Nhi tỷ, bọn họ làm sao bâygiờ?

" Dạ Ngu Ngốc ôm thật chặt eo của Đường Thải Nhi, bị nàng ôm nhảy lênnóc nhà rồi chạy như bay.

"Mụctiêu của bọn họ không phải là ngươi chính là ta, Vân Nhi tỷ cùng chúng ta ởchung một chỗ ngược lại rất nguy hiểm. Chúng ta trực tiếp đến Tây quận, ở nơinào đó rồi tụ họp.

" Đường Thải Nhi vừa nói, vừa chú ý xem phía sau cóngười đuổi theo hay không.

Thấy phía sau đã không có người truy sát, Đường ThảiNhi ôm Dạ Ngu Ngốc phi thân tiếp đất,

"Cũng vừa vừa thôi nha, mới có mộtlúc, con bà nó, ta không ngờ lại hai lần chạy trối chết.

"

"Nương tử! Nàng bị thương! !

" Dạ Ngu Ngốcnhìn trên tay áo của Đường Thải Nhi có vệt máu đỏ thẫm liền hô to.

Đường Thải Nhi trừng lớn hai mắt, nhìn về phía vếtthương của mình, không có phát hiện cũng không thấy đau, bây giờ nhìn thấy vếtthương lập tức cảm giác đau đớn lâm râm đánh tới,

"Ngươi bị thương không?Kiểm tra xem! Nhanh!

"

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu,

"Không có.

" Rồi sau đóđau lòng nhìn cánh tay của Đường Thải Nhi, vẻ mặt không nỡ,

"Nương tử. . .. . .

"

"Không có chuyện gì.

" Đường Thải Nhi lấy rabình thuốc trị thương từ trong ngực, tùy ý rắc lên,

"Vết thương nhỏ, khôngchết được.

"

"Nương tử rất đau nha, Dạ Nhi thổi cho nàng mộtchút.

" Dạ Ngu Ngốc cúi đầu ghé sát vào vết thương của Đường Thải Nhi, nhẹnhàng thổi.

Đường Thải Nhi nhìn hắn, không khỏi mỉm cười,

"Ngốc quá, ngươi thổi rơi hết phấn thuốc của ta rồi.

"

"Đúng nha. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc ngồithẳng lên, bĩu môi, vì mình vô dụng mà khổ não.

Đường Thải Nhi nhìn xung quanh mấy lần, nơi này là mộthẻm nhỏ không biết tên, ít có người qua lại, nhìn ra xa một chút, vừa vặn cómột khách điếm đập vào tầm mắt,

"Đi ra đây.

"

Hai người lấy một phòng, thay quần áo trên người,Đường Thải Nhi liếc nhìn Dạ Ngu Ngốc một thân áo đen, sờ sờ cằm của mình,

"Buộc tóc ngươi lên nha.

" Nói xong người đã đi tới, túm mái tóc dàicủa Dạ Ngu Ngốc lên buộc lại.

"Ừ~~ không tệ, đủ soái!

" Đường Thải Nhi tán thưởng nhìn bộ dạng của Dạ NguNgốc sau khi đổi kiểu tóc,

"Không hổ là tướng công của ta!

"

"Hê hê

~~" Dạ Ngu Ngốc cười dịu dàng, nụcười này mặc dù có chút không xứng với một thân trang phục lãnh khốc này củahắn, nhưng mà Đường Thải Nhi vẫn rất hưởng thụ.

"Ta dịch dung cho ngươi.

"

"Dịch dung?

"

Đường Thải Nhi cười gian một tiếng,

"Đây chínhDịch Dung thuật trộm được từ chỗ của Lam Anh.

" Đường Thải Nhi vừa nói vừatừ trong ngực lấy ra một quyển sách cũ, “Bụp!” một tiếng đập trên bàn.

Một lúc lâu sau. . . . . .

"Nương tử, ngứa mặt quá! Ô ô. . . . . .

"

"Bình tĩnh bình tĩnh! Chẳng qua là. . . . . .Chẳng qua là đỏ mà thôi. . . . . .

"

"Nương tử còn bao lâu nữa?

"

"Ngươi đừng giục nữa! Ta đang vẽ , ngươi. . . . .. Ngươi câm miệng!

"

Hai canh giờ sau. . . . . .

"Nương tử a, Dạ Nhi rất già.

"

"Như vậy không tốt.

"

"Vậy làm sao bây giờ?

"

"Câm miệng! Vẽ lại! !

"

Ba canh giờ sau. . . . . .

". . . . . . O o. . . . . . O o. . . . . .

"

"Này này! Ngươi lại dám ngủ? Tỉnh! Tỉnh!

" ĐườngThải Nhi vỗ hai bên má của Dạ Ngu Ngốc,

"Nếu không tỉnh, ta liền vẻ trênmặt ngươi hình con rùa!

"

"Sao?

" Dạ Ngu Ngốc dụi dụi hai mắt,

"Nương tử nàng nói cái gì vậy?

"

"Không có, cái gì cũng không nói, để ta nhìnxem!

" Đường Thải Nhi bày khuôn mặt của hắn ra.

"Đây là ai?

" Dạ Ngu Ngốc đêm nhìn khuôn mặtxa lạ lãnh diễm trong gương kinh hãi bắt cánh tay Đường Thải Nhi vội hỏi.

Đường Thải Nhi cười gian mấy tiếng,

"Dịch DungThuật này quả thật chơi rất vui nha, Dạ Nhi, về sau ta mỗi ngày đều vẽ chongươi, để cho ngươi diễn các loại vai mỹ nam tử! Oa ha ha ha ha! !

"

Dạ Ngu Ngốc chẳng biết tại sao toàn thân lại toát ramồ hôi lạnh, phất mông đứng lên,

"Nương tử. . . . . .

"

"Chẳng qua a, nương tử ta vẫn còn thươngngươi,chung quy nếu ngươi dịch dung sẽ không tốt cho da, hê hê, ta sẽ làm ítthôi, ít nha.

" Nói xong lại nhìn thành quả của mình, mèo khen mèo dàiđuôi,

"Thật là soái, Đường Thải Nhi ta quả nhiên là một kỳ tài.

"

"Nương tử, thích gương mặt này của ta sao?

"Dạ Ngu Ngốc lệch đầu hỏi.

Đường Thải Nhi tức cười, suy nghĩ một lát,

"Tathích ngươi hơn người này.

" Bởi vì ngươi căn bản rất tốt, có thể đổi vô sốgương mặt, dịch dung là thú vui mà nàng mới vừa cảm nhận được, trong khoảngthời gian ngắn sẽ không chán, sẽ không.

"He he! Ta biết rồi!

" Dạ Ngu Ngốc cười ngâyngô.

"Tốt lắm, chúng ta đi ra ngoài thôi.

"

"Nương tử không vẽ sao?

"

"Không cần không cần, ta đổi nữ trang không cómấy người có thể nhận ra ta. . . . . .

" Lời nói mới vừa ra khỏi miệng,Đường Thải Nhi chợt cả kinh,

"Đúng vậy! Ta là nữ trang! Tại sao lại cóngười nhận ra ta chứ! Biết ta là Đường Cảnh!

"

"Nương tử nàng ở đây nói cái gì?

" Dạ NguNgốc hoàn toàn không hiểu Đường Thải Nhi đang nói cái gì.

Đường Thải Nhi cúi đầu nhìn về phía Dạ Ngu Ngốc đangngồi ở trên ghế,

"Người bọn họ đuổi giết, rất có thể là ngươi.

"

Dạ Ngu Ngốc trừng lớn hai mắt, hiển nhiên đối vớinhững lời này không cảm thấy chấn động quá lớn.

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nghĩ ngợi,

"Dù saocũng là chuyện sớm hay muộn, ta nên sớm nghĩ tới. Ai ~ tùy tiện rồi, đi, hiệntại không có mấy người có thể nhận ra ngươi, ta dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Ngàymai sẽ khởi hành đi Vụ Ảnh quốc

~"

"Được, Dạ Nhi thật đói.

"

"Làm sao ngươi lại đói rồi!

"

"Bánh bao bị nương tử đánh rơi xuống đất nha. . .. . .

" Dạ Ngu Ngốc có chút ủy khuất nói.

Đường Thải Nhi nhớ lại, hình như cả ngày hôm nay khôngcho hắn ăn cái gì nha,

"Khẳng định là nên đói bụng.

"

Haingười ra khỏi khách điếm hướng đến một tửu lâu gần đó, đi ngang qua một gianhang bán kiếm, Đường Thải Nhi chợt dừng bước.

"Sao vậy nương tử?

" Dạ Ngu Ngốc quay đầu lạihỏi.

Chân mày Đường Thải Nhi cau lại, từ bên hông lấy ramột đĩnh bạc,

"Ta mua cái chuôi này.

" Nói xong cầm lấy kiếm trở lạibên cạnh Dạ Ngu Ngốc.

"Có kiếm trong người, sẽ tốt hơn một chút.

"Vừa nói đem bội kiếm đẩy vào trong ngực Dạ Ngu Ngốc,

"Cầm nó.

"

"Nha.

" Dạ Ngu Ngốc theo lời ôm lấy kiếm, lậptức có mấy phần khí tức giang hồ.

"Không tệ không tệ, nhưng mà ngươi cũng đừng cầmthanh kiếm này đi liều mạng cùng người khác ha, mặc dù đẹp, nhưng nó là loạihàng hạ đẳng, không nên kết giao.

"

## 26. Chương 26 : Thiếu Nữ Rung Động

Ăn trưa đơn giản, mua một ít lương khô đi đường cùngvài bộ quần áo mộc mạc, vốn định đi loanh quanh thêm một tí, kết quả nhìn thấytên thủ lĩnh của đám hắc y nhân lúc nãy đang tìm người ở khắp nơi trên đường.Đường Thải Nhi đang đi phía trước vội vàng xoay người túm Dạ Ngu Ngốc lủi vàotrong ngõ hẻm.

"Lại là đồ khốn kia!

" Dạ Ngu Ngốc thò đầu rangoài nhìn theo ánh mắt của Đường Thải Nhi, nhìn thấy gã tiểu nhị, lập tức cườinhạt.

"Xuỵt, đi, trở về khách điếm.

" Đường ThảiNhi ra dấu im lặng, kéo hắn đi hướng khách điếm.

"Đám người kia tại sao phải bắt nạt ta vậy?

"Dạ Ngu Ngốc bị Đường Thải Nhi đẩy vào trong phòng, xoay người lại nhìn bónglưng nàng đang đóng cửa nghi vấn hỏi.

Đường Thải Nhi quay đầu lại bật cười,

"Ngươi hỏita, ta làm sao biết? Không chừng hồi trước ngươi là người xấu, người ta là tớitrả thù.

"

"Dạ Nhi mới không phải người xấu đâu!

" DạNgu Ngốc bỉu môi, mặt không cam lòng.

Đường Thải Nhi không có trả lời, bóp bóp vai của mình,gối đầu lên cánh tay nằm ở trên giường, trong lòng có chút loạn, đầu óc cũngrất loạn.

Nàng thích Dạ Ngu Ngốc, nhưng mà nàng dù sao cũngkhông biết hắn. Lúc trước hắn là hạng người gì, có bối cảnh như thế nào, hoặccó thê thiếp gia quyến hay không. Hết thảy mọi việc nàng đều không biết. Hiệntại hắn thuần khiết ngây thơ, cho nên có thể không sợ gì mà cao giọng nói thíchmình, gọi mình là nương tử. Nhưng nếu sau này hắn bình phục lại thì sao? Nhớtới tất cả tôn nghiêm của hắn, trong lòng để ý hết thảy, có hay không ĐườngThải Nhi nàng ở trong lòng hắn sẽ không có địa vị không có cân nặng?

Nàng thích phóng khoáng, thích tự do, bây giờ Dạ NguNgốc có thể cho nàng những thứ này, cũng đều sẽ theo tính tình của nàng, cùngnàng làm ẩu, nhưng về sau thì sao?

Đường Thải Nhi lặng lẽ phì cười, nàng, thậm chí cóchút hi vọng Dạ Ngu Ngốc vĩnh viễn sẽ có bộ dạng này, nhưng mà, nàng không thểlàm như vậy. Xem ra phải tính toán một chút, phải lấy được Ngũ Độc quả giải độccho hắn.

Đi một bước tính một bước, lập kế hoạch không bằngthay đổi, bên trong xảy ra chuyện gì Đường Thải Nhi nàng cũng không thể dự liệuhoặc chi phối được, nói không chừng không đợi bắt được Ngũ Độc quả, thân thủnàng cũng có chỗ dị thường rồi.

"Nương tử! Nàng có nghe Dạ Nhi nói hay khôngvậy!

"

Khuôn mặt khuếch đại đột nhiên xuất hiện ở trước mắtĐường Thải Nhi, nàng giơ tay lên chống ở lồng ngực Dạ Ngu Ngốc,

"Nghenghe, không phải là ngươi không thấy ngọc bội sao

~"

"Bị người xấu trộm đi!

" Dạ Ngu Ngốc lặp lại.

Đường Thải Nhi lật người, cho Dạ Ngu Ngốc một ít chỗ,

"Ngươi rất quan tâm sao?

"

"Đó là của Dạ Nhi nha, nương tử biết nó ở đâukhông?

"

Lông mày Đường Thải Nhi cau lại, nàng đương nhiênbiết, bởi vì chính là nàng lấy đi, chú ý, là lấy đi! Không phải là trộm!

"Ta làm sao biết được.

" Đường Thải Nhi trợnmắt nói dối,

"Như vậy đi

~"

"Sao?

"

Đường Thải Nhi nâng hai tay đưa đến cổ của mình, tháosợi dây chuyền vẫn mang theo bên người xuống,

"Cái này cho ngươi, tạm thờithay thế ngọc bội kia của ngươi đi.

"

Dạ Ngu Ngốc nhận lấy dây chuyền, nhìn viên đá màu nâunho nhỏ ở phía trên tò mò hỏi:

"Đây là cái gì?

"

"Hạt giống cây hải đường, giống như viên đá, chônxuống hơn mười năm mới có thể nảy mầm nở hoa. Rất hiếm có, nói cho ngươi biếtnha, đây là thứ mà nương tử ta từ nhỏ đã đeo trên người, ngươi phải bảo quảnthật tốt, có nghe không?

" Đường Thải Nhi cầm lấy dây chuyền, túm Dạ NguNgốc lên, vừa càu nhàu vừa đeo vào cho hắn.

"Nương tử đối với Dạ Nhi thật tốt.

" Dạ NguNgốc chớp mắt, cười ngây ngốc, sau đó ánh mắt yêu mị nhìn chằm chằm đôi môi củaĐường Thải Nhi không tha.

"Hạt giống này cũng là thiên hạ vô song, nó cũngkhông phải là Thiên Nhai quỳ bình thường a ~ Cha ta ngâm hạt này với hơn bảytrăm loại dược liệu trong mấy tháng, ngày ta cất tiếng chào đời người mới lấyra, cho nên mới thành màu nâu. Hãy nghe ta nói, hạt giống này có thể khiếnngười ta cải tử hồi sinh, mặc dù nói có chút mơ hồ, nhưng mà nó quả thật lợihại. Nếu. . . . . . Nếu ngươi gặp nguy hiểm, chỉ cần còn có một hơi thở yếu ớt,ngươi phải nuốt nó vào trong bụng nha!

"

Hai mắt của Dạ Ngu Ngốc cũng không di chuyển chút nào,nhẹ nhàng mở miệng,

"Có Thải Nhi ở đây, ta sẽ không có bất kỳ nguy hiểmnào . . . . . .

"

"Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta có vếtbẩn sao?

" Đường Thải Nhi tò mò sờ sờ khóe miệng, sau đó lắc đầu tiếp tụcsửa lại tóc cho Dạ Ngu Ngốc, lại đem hạt giống Thiên Nhai để vào bên trong áocủa hắn.

Vẻ mặt Dạ Ngu Ngốc đêm trong phút chốc trở nên mơ mơmàng màng. Đường Thải Nhi có chút kinh ngạc nhìn hắn,

"Dạ Nhi?

"

"Dạ Nhi, thật muốn ăn. . . . . .

" Hai tay DạNgu Ngốc phủ ở ngang hông của nàng, môi mỏng từng chút để sát vào Đường ThảiNhi.

"Ngươi. . . . . .

" Đường Thải Nhi cả kinh,lui về sau né tránh, nhưng không cách nào thoát khỏi Dạ Ngu Ngốc đến gần. Chođến khi hắn đem nàng hoàn toàn đặt ở dưới thân, bàn tay từ từ nâng lên, đặt tayĐường Thải Nhi ở trên đầu giường.

Đôi môi Dạ Ngu Ngốc lướt nhẹ qua khóe môi của ĐườngThải Nhi, đầu lưỡi hơi vươn ra, lướt qua.

Đường Thải Nhi vẻ mặt khiếp sợ nằm ở đó, đôi mắt totròn nhìn chòng chọc vào nóc nhà, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp đếntột cùng đang xảy ra chuyện gì.

Dạ Ngu Ngốc ở phía trên rất bình tĩnh, một tay cùngnàng quấn quýt năm ngón, một tay khác thỉnh thoảng khẽ vuốt ve cổ của nàng, khithì vuốt tóc nàng, để bản thân càng sát lại gần.

Nàng chỉ cảm giác đôi môi bị ngậm mút thỏa thích, nhịptim của mình không ngừng tăng nhanh, giống như bị trúng độc vậy, thân thể kialại dần dần mất đi khí lực, trở nên mơ hồ.

Đây chẳng lẻ chính là sự rung động của thiếu nữ? !

Đường Thải Nhi cực kỳ bùi ngùi ở trong lòng, rốt cuộcđóa hoa nhỏ này trước khi héo tàn cũng có người hái được.

Đang muốn tập trung tinh thần, chuẩn bị hiến thân, lạicảm giác trên người trầm xuống, một khỏa đầu ngã xuống đầu vai của mình khôngđộng đậy nữa. Một lòng rung động đến lúc này bị gặp trở ngại, cũng không tiếntriển.

Đường Thải Nhi bị đè nặng, có chút khó thở, nâng cánhtay lên, chọc chọc vào người phía trên mình,

"Này, này!

"

Chọc hai lần không có phản ứng nào, vì vậy Đường ThảiNhi nổi giận, một tay túm lấy Dạ Ngu Ngốc, đã thấy hắn ngủ rồi, sớm đã đi vàogiấc mộng rất lâu sau đó. . . . . .

"Dạ Ngu Ngốc! ! Con bà nhà ngươi! ! ! ! !

"

--------------

Sáng sớm hôm sau, Dạ Ngu Ngốc tỉnh lại từ trong mộng,chỉ cảm thấy cả người đau nhức, nhìn chung quanh một chút, phát hiện mình lạinằm trên mặt đất, ngay cả cái mền cũng không có.

Đường Thải Nhi đã sớm mặc quần áo tử tế, đang thu dọnbọc quần áo, biểu tình nhìn Dạ Ngu Ngốc liếc mắt một cái, sau đó hừ một tiếngxoay người tiếp tục thu dọn.

"Nương tử? Cơ thể Dạ Nhi đau quá.

" Dạ NguNgốc xoa cánh tay và cổ của mình, chậm rãi từ trên đất đứng lên.

Đường Thải Nhi cười ha ha một tiếng,

"Đau sao,còn biết đau sao? Ngày hôm qua ngươi làm cái gì? Ngươi biết không?

"

Dạ Ngu Ngốc phồng phồng hai má,

"Đi dạo chợ, sauđó ăn cơm, sau đó trở về khách điếm, sau đó Dạ Nhi liền ngủ mất nha!

"

“Ồ!”Đường Thải Nhi cầm bình trà lên lại hung hăng đập lên trên bàn,

"Ngươi cònbiết chính ngươi ngủ thiếp đi sao!

"

"Ô ô. . . . . . Nương tử thật hung dữ, a, Dạ Nhicòn nhớ rõ nương tử đem dây chuyền của mình đưa cho Dạ Nhi.

" Dạ Ngu Ngốcvừa nói vừa vội vàng lấy sợi dây chuyền trong vạt áo ra, ý bảo hắn còn nhớ rõ.

Đường Thải Nhi ngửa mặt lên trời trợn trắng hai mắt,

"Mặc kệ ngươi!

"

"Nương tử làm sao vậy? Dạ Nhi chọc nương tử tứcgiận ở đâu sao?

" Dạ Ngu Ngốc chạy đến bên người Đường Thải Nhi, vẻ mặt hốthoảng, chỉ sợ nương tử tức giận.

"Ai. . . . . . Không có sao không có sao, nhanhsửa sang thu dọn đồ của chính mình, chải tóc, ngươi ngủ dậy giống như rơm rạ.Xong việc thì khẩn trương lên đường đi tìm Vân Nhi tỷ.

" Đường Thải Nhikhoát tay áo, biết rõ mình không nên so đo với Dạ Ngu Ngốc, thiếu nữ rung độngđêm qua cứ như vậy bị ép chết ở trong trứng nước, thật đáng buồn đáng tiếc.

"A ~ Dạ Nhi phải nhanh chỉnh lý chính mình!

"

Bắc Lục cuối cùng phân thành năm quốc, theo thứ tự làDạ Chiêu quốc, Vũ, Vụ, Phong, Tuyết Ảnh quốc. Vụ Ảnh quốc gần với Dạ Chiêuquốc, hai người Đường Thải Nhi một đường đi về phía tây, vừa đi vừa chơi ướcchừng một tháng mới tới Tây quận Vụ Ảnh quốc. Dọc theo đường đi lại không gặpqua bất luận địch nhân nào tới hành thích, nói vậy Dịch Dung thuật này cũng cóchút tác dụng, nhưng Đường Thải Nhi cũng biết rõ, dịch dung không phải là kếhoạch lâu dài. Có lẽ, hết thảy mọi việc còn cần phải đợi Dạ Ngu Ngốc khôi phụctrí nhớ, mới có thể giải quyết hoàn toàn được. Chỉ có điều ngày nào đó, nàng hyvọng có thể tới lâu một chút.

Vụ Ảnh quốc, nước như tên, mới vừa bước vào biên giới,chưa đi sâu vào trong, bầu không khí cũng đã mơ hồ bao phủ một tầng sương mùmỏng. Đường Thải Nhi đưa tay cảm nhận bầu không khí ẩm ướt,

"Thế ngoại caonhân không phải là đều thích ẩn cư ở chỗ này. . . . . .

"

"Cũng không có ánh mặt trời a

~" Dạ Ngu Ngốcôm eo của Đường Thải Nhi cưỡi chung một con ngựa.

"Ngu ngốc, mặt trời không có mọc ở đây.

"

"A

~" Dạ Ngu Ngốc gối lên bả vai Đường ThảiNhi, ít thật sâu không khí ẩm ướt.

"Dạ Ngu Ngốc, lấy bản đồ ra.

" Đường Thải Nhidùng cùi chỏ thụi thụi hắn.

Dạ Ngu Ngốc kéo bọc quần áo trên người đến trước ngực,từ bên trong lấy ra một tấm da trâu,

"Nương tử, nè.

"

"Đến, cầm dây cương, ta xem bản đồ mộtchút.

" Đường Thải Nhi vừa nói vừa túm hai tay Dạ Ngu Ngốc tới cầm dâycương, còn mình thì dựa vào lồng ngực của hắn mở bản đồ ra.

"Ừ. . . . . . Qua cánh rừng này, đi về phía trướcmười dặm chính là Tây quận.

"

Dạ Ngu Ngốc cúi đầu liếc nhìn,

"Nương tử làm saothấy được? Dạ Nhi xem không hiểu.

"

"Ngươi nếu là xem hiểu cái này thì ngươi khôngphải là Dạ Ngu Ngốc.

" Đường Thải Nhi mỉm cười ,

"Ôm chặt, ta chạynhanh đó!

"

Vừa nói vừa thả bản đồ vào trong ngực, cầm lấy dâycương, hung hăng kéo, khoái mã phi nhanh theo.

Tây quận cũng không phải là một huyện thành phồn hoa,chỉ là một hương trấn tự cung tự cấp, không có huyện lệnh hay thành chủ, mọiquy pháp đều dựa vào trưởng giả. Mà Liễu phủ coi như là một hộ thế gia vọng tộccủa Tây quận này, phú quý đến cực điểm, rất nhiều lời đồn đãi, cột phòng ở nơiđây đều được chế tạo bằng vàng, mặc dù như thế nhưng cũng không có người dám đivào. Lời đồn rất nhiều, có tin đồn nơi đó có ma quỷ làm loạn, cũng có nói nơiđó để dâng tặng thần linh, tóm lại nhiều cách nói rối rắm.

Hai người Đường Thải Nhi dắt ngựa vào thành, cả Tâyquận bao phủ bơi sương mù nhưng lại yên tĩnh dị thường, làm cho Đường Thải Nhivà Dạ Ngu Ngốc cảm giác không khí cũng lạnh mấy phần.

Ho nhẹ một tiếng, Đường Thải Nhi tùy tiện túm được mộtngười đi đường cười hỏi:

"Vị đại ca này, xin hỏi Liễu phủ đi như thếnào?

"

Người nọ ngẩn người,

"Cô là ai? Hỏi Liễu phủ làmchi?

"

"A, ta có vị cố nhân là người của Liễu phủ, tiểunữ tử là tới thăm người đó.

"

"Đi thẳng, nhìn thấy bảng hiệu Thiên Ưng lâu thìrẽ hướng bắc, cô sẽ nhìn thấy.

"

"Đa tạ đại ca.

" Đường Thải Nhi ôm quyền,

"Phản ứng của hắn thật đúng là kỳ quái.

"

Dạ Ngu Ngốc cười he he,

"Cái đó Liễu công tử cũngrất kỳ quái a.

"

"Đúng nha, không hổ là người cùng một nơi. . . .. .

"

Đường Thải Nhi dắt ngựa, theo hướng người đi đường kiachỉ mà đi tới, không lâu sau đã nhìn thấy Liễu phủ.

Cổng và sân quạnh quẽ, cổng lớn màu đỏ đang đóng kín,trước cửa có hai tượng thạch sư đều là nhe răng dữ tợn, gió nhẹ chợt thổi qualộ vẻ hết sức thê lương.

"Không có ai a, nương tử.

" Dạ Ngu Ngốc vàĐường Thải Nhi đứng ở trước nhìn lên cổng lớn.

Đường Thải Nhi lau lau mồ hôi lạnh,

"Hay là chúngta tới quá sớm, người ta còn chưa dậy.

"

"Nha.

" Dạ Ngu Ngốc ngáp một cái,

"Vậynương tử, muốn gõ cửa sao?

"

"Éc. . . . . . Hay là đi ăn sáng trước đi, sau đóngủ một giấc, tỉnh rồi trở lại đi.

" Đường Thải Nhi dứt khoát xoay người,lôi Dạ Ngu Ngốc cách xa tòa nhà quỷ dị này.

Hai người ngồi ở trong một lều trà húp cháo loãng, ănbánh bao, bên cạnh bàn có mấy tên côn đồ vẫn tán gẫu về tin đồn của Liễu phủ.

Đường Thải Nhi gặm bánh bao, lỗ tai dựng lên nghiêmtúc nghe, đều là những lời nói quái lạ, linh tinh, lộn xộn khó hiểu.

"Nương tử, sao nàng không ăn?

"

Đường Thải Nhi lấy bánh bao ra, ghé sát vào Dạ NguNgốc,

"Có nghe không?

"

"Cái gì?

"

"Liễu phủ là nơi ở của quỷ a!

"

"Nha.

" Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái, tiếp tụchúp cháo.

Đường Thải Nhi đối với phản ứng hời hợt của Dạ NguNgốc thật sự có chút nóng máu, ngồi trở lại tiếp tục húp cháo,

"Nơi này âmkhí nặng nề.

"

"Không phải nương tử nói khí hậu của Vụ Ảnh quốcchính là như vậy sao

~"

"Không! Không giống như vậy. . . . . .

" Haimắt Đường Thải Nhi híp lại,

"Trực giác của ta nói cho ta biết, nơi này có.. . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc dừng đũa, ngẩng đầu nhìn hướng Đường ThảiNhi,

"Có cái gì?

"

Đường Thải Nhi thay vẻ mặt nghiêm túc,

"Có mờ áma

~"

Dạ Ngu Ngốc lệch đầu,

"Cùng mờ ám có quan hệsao?

"

"Ngươi không hiểu hả!

"

"Phải không hiểu.

"

Đường Thải Nhi mở trừng hai mắt,

"Dám cùng ta lắmlời sao? !

"

Ngu ngốc đêm bỉu môi,

"Dạ Nhi đâu có?

"

"Ha ha! ! Trong Vụ Ảnh quốc có Tây quận, Tây quậnlà nơi sương mù. Ma quỷ xuất hiện lúc nửa đêm, âm khí tận trời lấy mạng đây a!! Ha ha ha!

" Một tiếng già nua nhưng lại mang lớp vỏ trêu đùa truyền đến,Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một lão ăn mày đầu đầy tóc bạc cầmmột bình rượu hồ lô đặt trên bàn trước.

"Đi đi đi! Tên ăn mày thối tha trà trộn vào đâylàm gì? Lăn đi!

" Tiểu nhị vội vàng đuổi người đi.

"Tạisao? Ăn mày không thể ăn cơm uống rượu thưởng thức trà sao? Mắt chó của ngươinhìn người thế à, nhìn người bằng đĩa thức ăn hả

~" Dứt lời lão giả kia nởnụ cười, nhuộm ba phần vẻ say rượu, không tức không làm khó chỉ tiếp tục uốngrượu.

Trực giác lại nói cho Đường Thải Nhi một lần nữa, gãăn mày này không đơn giản a không đơn giản, ngay sau đó khẳng khái cười mộttiếng,

"Tiểu nhị, tại sao ngươi không biết kính trọng người già chứ, tiềncủa lão cứ tính vào ta.

"

Tiểu nhị có chút khó xử nhìn nàng một cái,

"Phunhân, ngươi đây là đang làm tiểu nhân khó xử, hắn ngồi ở chỗ này, khách quanqua đường đều phải đi đường vòng, làm sao tiểu nhân buôn bán đây.

"

"Ngươi. . . . . .

" Đường Thải Nhi đang muốncải lại, lại nghe thấy lão giả kia cười to,

"Thôi thôi, không muốn tiếpđãi lão nhân ta a.

"

Hai mắt của Dạ Ngu Ngốc rời khỏi thức ăn của mình,nhìn về phía lão nhân kia, bốn mắt nhìn nhau, hắn cười một tiếng, nâng tay lênhướng về phía xiêm áo đang mở ra của lão.

Lão giả mặt mày hớn hở,

"Có ý tứ! Có ý tứa!

"

"Tiểu nhị, bán cho lão tiền bối hai lượngrượu.

" Đường Thải Nhi vừa nói vừa ném cho tiểu nhị một khối bạc vụn.

"Được rồi ~ Lão ăn mày này, hôm nay thật là maymắn rồi!

" Tiểu nhị đi tới trước mặt lão ăn mày, nhận lấy bình rượu hồ lotrống không, xoay người đi đến trước vạc rượu rót rượu.

"Đa tạ phu nhân thưởng rượu.

"

"Lão tiền bối không cần nói cám ơn.

" ĐườngThải Nhi dịu dàng cười một tiếng.

Đợi lão ăn mày kia đi xa, Đường Thải Nhi mới chậc lưỡinói:

"Ta còn tưởng rằng lão có thể đưa ta một quyển bí tịch võ lâm coi nhưbáo đáp đấy

~"

## 27. Chương 27 : Nửa Đêm Lén Lút Tìm Nơi Quái Dị (thượng)

"Nương tử rất thích võ lâm bí tịch sao? Tại saovị lão bá kia lại có?

"

"Ngươi không hiểu đâu

~"

"Không hiểu.

"

"Ngươi nha! Lắm lời thành nghiện đúng không? !Xem ra lâu rồi ta chưa đánh ngươi ~!

" Hai mắt Đường Thải Nhi lần nữa trợntròn, ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay lại không nhẫn tâm đối với Bạch SiDạ làm ra hành động bạo lực gì. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận, thật sự cũng khôngthể nuông chiều hắn quá, vì vậy duỗi bàn tay ra, đoạt cái bánh bao cuối cùng màhắn đang cầm trên tay, một phát nhét vào trong miệng.

"A! Bánh bao của ta. . . . . .

"

"Hừ

~" Đường Thải Nhi ra sức nhai kỹ, bưngbát cháo lên húp một hớp, ép nuốt bánh bao xuống,

"Đi!

"

"Đi đâu? Dạ Nhi rất mệt nha!

" Dạ Nhi cầmkiếm của mình lên đi theo phía sau Đường Thải Nhi.

"Đi Liễu phủ. Người thiếu ngủ không chết được, tađang vội.

"

"Nương tử vội cái gì?

"

"Chân tướng sự thật.

" Đường Thải Nhi cườigian quay đầu lại, khiến Dạ Ngu Ngốc sợ đến mức dừng bước.

Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc một đường vui đùa ầm ĩđi tới trước Liễu phủ. Đường Thải Nhi chọc chọc hông của Dạ Ngu Ngốc,

"Đi,gõ cửa.

"

"Nha.

" Dạ Ngu Ngốc chạy đến trước cửa, vừamuốn giơ tay lên gõ thì cửa lớn đã mở ra, tên gia đinh ngày đó ló đầu ra.

Dạ Ngu Ngốc vừa nhìn đã thấy quen, khóe miệng cong lênnụ cười, gật đầu ra hiệu.

Bởi vì hắn đã thay đổi trang phục lại thay đổi cả dungmạo, làm cho tên gia đinh kia nhìn hắn sửng sốt đến mấy giây, sau đó vẻ mặtcảnh giác,

"Công tử tới đây có việc gì sao?

"

"A? Ta. . . . . . Chúng ta. . . . . .

" DạNgu Ngốc không biết trả lời thế nào, quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi nhờ giúpđỡ.

Đường Thải Nhi thấy có người đi ra, liền cất bước điđến, ôm quyền nói:

"Thỉnh tiểu ca thông báo một tiếng, chúng ta là tớithăm Liễu công tử.

"

"Ngươi là?

"

"A, là người quen cũ của Liễu công tử, chúng ta,mấy ngày trước đây còn gặp qua kia mà.

" Đường Thải Nhi cười cười nhìn têngia đinh kia, thấy đối phương đang cố gắng nhớ lại,

"Không nhớ sao?

"

"Thì ra là cô nương, tiểu nhân đã nhớ.

" Hắnvừa nói vừa mở rộng cửa, né qua một bên,

"Mời vào, tiểu nhân mang hai vịđến phòng khách.

"

Đường Thải Nhi trừng mắt nhìn,

"Làm phiền tiểu ca

~"

Vào nhà, hai người đi theo phía sau người nọ quẹo tráiquẹo phải, sương mù mịt mờ cộng thêm rừng cây um tùm, gần như không nhìn thấyđiểm cuối, nếu như không có người quen dẫn dắt, chắc chắn sẽ bị lạc đường.

Đường Thải Nhi chắp tay sau lưng, cước bộ nhàn nhã,vừa đi vừa nhìn,

"Nơi này rất đẹp nha.

"

Dạ Ngu Ngốc theo ánh mắt của Đường Thải Nhi thưởngthức xung quanh, sau đó cười nắm tay của nàng,

"Nương tử thích nhà lớn nhưvậy sao?

"

"Thích nha ~ chỉ cần ốp vàng lên, ta đều thích ~ha ha!

" Đường Thải Nhi ghé sát vào Dạ Ngu Ngốc, bộ dạng tham tiền.

Dạ Ngu Ngốc nghiêm mặt, sau đó gật đầu, bộ dạng nghiêmtúc nhưng rất khả ái,

"Về sau ta muốn cho nương tử ở tòa nhà lớn hơn tiểuLam Lam luôn.

"

"Ừ hừ, có chí khí, rất tốt rất tốt. Tathích.

"

"Hai vị thiếu hiệp, xin chờ ở chỗ này, tiểu nhânsẽ đi gọi chủ tử.

"

"Đa tạ, à, đúng rồi, tiểu ca tên là gì?

"Đường Thải Nhi mỉm cười hỏi.

"Liễu Ngũ, phu nhân nếu không ngại, có thể gọitiểu nhân là tiểu Ngũ.

" Liễu Ngũ khom người cười một tiếng, sau đó lui rangoài.

Đường Thải Nhi thấy người đi rồi, ngồi trở lại trênghế, cau mày suy nghĩ sâu xa. Dạ Ngu Ngốc cười đùa đứng ở trước mặt nàng, khomngười ghé sát vào nàng,

"Nương tử đang suy nghĩ gì đó?

"

Đường Thải Nhi ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau,

"Bịngười ta gọi là phu nhân, có chút không quen nha. Ta rõ ràng còn rất là nhỏtuổi, tại sao lại đột nhiên bị gọi già như vậy? !

"

"Ừ?

"

"Đều tại ngươi cứ kêu nương tử nương tử, khiếnngười khác cho rằng chúng ta là vợ chồng.

" Đường Thải Nhi chống cằm,nghiêng mặt đi không thèm nhìn hắn.

Dạ Ngu Ngốc trừng lớn hai mắt, bộ dạng giống kiểuchuyện đó đâu có liên quan gì tới ta.

"Thải Nhi!

" Giọng nói của Liễu Chiêu Vântruyền đến từ phía xa.

Đường Thải Nhi đứng dậy đi ra cửa, quả thật nhìn thấyLiễu Chiêu Vân toàn thân mặc lụa mỏng màu trắng, chạy chậm tới trước ngườinàng,

"Thải Nhi, muội đã đến rồi.

"

"VânNhi tỷ.

" Đường Thải Nhi cười nghênh đón, đồng thời nhìn phía sau LiễuChiêu Vân,

"Đường huynh đâu?

"

"Hẳn là có việc bận, không ra được.

" LiễuChiêu Vân tùy tiện suy đoán.

Dạ Ngu Ngốc vẫn mỉm cười đứng ở một bên, nhìn haingười.

Liễu Chiêu Vân ngẩn người, nhìn Dạ Ngu Ngốc đang đứngsau lưng Đường Thải Nhi,

"Vị này là?

"

Đường Thải Nhi vui vẻ, cười ha ha, ghé sát vào taiLiễu Chiêu Vân,

"Hắn chính là Bạch Si Dạ đó

~"

"Sao!

" Liễu Chiêu Vân cả kinh, sau đó ý thứcđược mình có chút thất lễ, vội vàng cúi đầu thi lễ,

"Thì ra là Bạch côngtử.

"

Bạch Si Dạ phồng phồng hai má,

"Vân Nhi tỷ gọi taDạ Nhi, gọi Dạ Nhi đi!

"

Liễu Chiêu Vân:

"Ha ha, Dạ Nhi.

"

"Đứng mệt quá, tìm một chỗ ngồi đi.

" ĐườngThải Nhi thật sự cảm thấy đứng như vậy mà nói chuyện có chút không ổn.

Vì vậy Liễu Chiêu Vân mang theo hai người đi vào tiểuviện của nàng ấy, trên đường đi, nô bộc ít ỏi, chỉ có mấy lão gia đinh già yếuđang quét dọn trong trong ngoài ngoài.

Sự giàu sang của Liễu phủ đều thể hiện rõ ở mọi nơi,quả thật ít nô bộc như vậy, làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ và bất an. ĐườngThải Nhi mím môi, đối với lời đồn đãi bên ngoài cũng có chút thừa nhận.

Ba người tiến vào trong phòng nhỏ, hạ nhân bưng nướctrà và điểm tâm lên liền lui ra ngoài.

Đợi Đường Thải Nhi xác nhận xung quanh không có ai mớimở miệng hỏi:

"Hôm ấy những người kia có làm gì mọi người không?

"

Liễu Chiêu Vân:

"Hôm đó nghe lời Thải Nhi muội,tỷ đi tìm đường huynh của tỷ, đường huynh thông minh, biết bên ngoài có nguyhiểm, lúc các ngươi đang đánh nhau đã dẫn ta rời khỏi từ cửa sau của khách điếmkia. Thải Nhi, may mà muội không có chuyện gì, nếu không tỷ thật sự . . . . .Thật sự. . . . . .

"

"Đường huynh của tỷ đã làm đúng, nói như vậy hắncũng đoán được, sau khi chúng ta thoát khỏi nguy hiểm sẽ tới Tây quận tìm mọingười.

" Đường Thải Nhi cười nhạt, cầm chén trà lên uống trà giải khát,

"Dù sao, mọi người không bị dính líu là tốt rồi.

"

"Đám người kia rốt cuộc có lai lịch ra sao?

"

Đường Thải Nhi vô lực lắc đầu, mà Dạ Ngu Ngốc ở bêncạnh lại hết sức kích động cộng thêm phẫn hận mở miệng,

"Bọn họ đều làngười xấu!

"

Đường Thải Nhi và Liễu Chiêu Vân nhìn bộ dạng của DạNgu Ngốc, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng.

"Đúng là như vậy mà.

" Dạ Ngu Ngốc thấy hainữ tử nhìn hắn cười cười, thành ra mất hứng dẩu môi lên, lại tiếp tục cúi đầuim lặng ăn điểm tâm.

Liễu Chiêu Vân vừa mới thay đổi thần sắc nhẹ nhõm,chân mày hơi hơi nhíu lại.

Đường Thải Nhi chú ý tới sự thay đổi của của nàng ấy,quan tâm hỏi:

"Vân Nhi tỷ tỷ làm sao vậy?

" Lại thấy Liễu Chiêu Vânđứng lên quỳ mạnh gối xuống đất, Dạ Ngu Ngốc và Đường Thải Nhi bị hành động bấtthình lình của nàng ấy hù sợ.

"Tỷ. . . . . . Vân Nhi tỷ đang làm cái gì vậy?!

" Đường Thải Nhi vội vàng cúi xuống đỡ Liễu Chiêu Vân lên.

"Thải Nhi, muội hãy nghe tỷ nói, muội cứ để chotỷ tỷ quỳ đi.

" Đôi mắt Liễu Chiêu Vân đẫm lệ mà nhìn nàng.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tỷ cần gì phải làmnhư vậy?

" Đường Thải Nhi lo lắng đỡ nàng ấy dậy.

Liễu Chiêu Vân cúi đầu, cầu xin,

"Thải Nhi, tỷ tỷbiết y thuật của muội inh, đủ loại chứng bệnh nghi nan muội đều có biệnpháp.

"

"Tỷ muốn muội cứu Liễu Sanh?

"

"Ừm, đường huynh là thân nhân duy nhất còn trênđời của tỷ, Thải Nhi, cứu hắn.

" Liễu Chiêu Vân nói xong, lệ đã sớm rơi đầymặt.

Đường Thải Nhi khe khẽ thở dài,

"Tỷ tới cầu xinmuội, hắn biết không?

"

Liễu Chiêu Vân cắn môi dưới lắc đầu,

"Đường huynhkhông cho bất kỳ đại phu nào xem bệnh cho hắn, mà luôn trốn tránh đạiphu.

"

Dạ Ngu Ngốc nhíu mày lại,

"Nếu hắn không thích,Thải Nhi làm cách nào xem bệnh cho hắn đây.

"

"Cho nên tỷ mới tới cầu xin muội, xin muội. . . .. .

" Liễu Chiêu Vân khóc, nàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải,nhưng nhìn Liễu Sanh ngày càng suy yếu, mỗi ngày đều chịu nhịn đau đớn, quảthật khiến cho lòng nàng đau như dao cắt.

"Nương tử. . . . . . Chúng ta giúp Vân Nhi tỷ đi,chứ nàng đã ô ô rồi, thật đáng thương nha.

" Dạ Ngu Ngốc ngồi ở bên cạnhĐường Thải Nhi, nhỏ giọng nói.

Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn về phía hắn,

"Vẫncòn biết thương hoa tiếc ngọc sao.

" Sau đó hơi thở dài,

"Vân Nhi tỷmau đứng dậy đi, Thải Nhi đáp ứng tỷ, nói đi, muội đối với bệnh của người nàycó cảm giác rất hứng thú nha ~ đừng nói cái gì cầu cái gì xin nữa, ha ha.

"

Liễu Chiêu Vân thoải mái cười một tiếng, được ĐườngThải Nhi đỡ đứng dậy,

"Thải Nhi, đại ân như thế, tỷ tỷ nợ muội, sau nàynhất định sẽ đền đáp.

"

"Cái đó…Không quan trọng, ha ha.

" Đường ThảiNhi duỗi thắt lưng lười biếng,

"A, xem ra chúng ta phải ở nhà của tỷ tỷmấy ngày

~"

Dạ Ngu Ngốc thuận thế ôm lấy eo của Đường Thải Nhi,

"Nương tử, mệt không, chúng ta đi ngủ đi

~"

Nhìn hai người thân mật như thế, Liễu Chiêu Vân khôngkhỏi đỏ mặt, vội vàng xoay người sang chỗ khác,

"Ta. . . . . . Ta mang haingười đến phòng khách.

"

Đường Thải Nhi trợn mắt, chặn móng vuốt của Dạ NguNgốc, làm bộ dạng hung ác, sau đó theo Liễu Chiêu Vân đi ra ngoài. Dạ Ngu Ngốccười dịu dàng, đổi tay cầm kiếm, cất bước đi theo.

Giữa trưa, mặt trời rực rỡ chiếu từ trên cao xuống,sương mù bao phủ Tây quận dần dần lui tán, không khí trở nên trong lành chútít, nhưng vẫn yên tĩnh làm cho người ta không dám lớn tiếng.

Cơm trưa đã chuẩn bị xong xuôi, Liễu Chiêu Vân gọi haingười cùng đến hậu đường dùng bữa.

Đường Thải Nhi lúc này mới nhìn thấy Liễu Sanh, vẫnmột đầu tóc bạc trắng và khuôn mặt nhìn tái nhợt, khác biệt chính là tinh thầncủa hắn dường như càng uể oải, ủ rũ hơn, làm cho người ta lo lắng giây kế tiếphắn sẽ ngã xuống đất bất tỉnh.

"Đường cô nương, Bạch công tử.

" Khóe miệngcủa Liễu Sanh mang theo ý cười, chắp tay với hai người.

Đường Thải Nhi nhướng mày, hắn không gọi phu nhân nha,

"Ta và Dạ Nhi muốn ở quý phủ quấy rầy mấy ngày, Liễu công tử.

"

"Tùy ý.

" Liễu Sanh cười,

"Nơi này củata không có mấy người, có những chỗ phục vụ không tới, mong thứ lỗi.

"

Mấy người ngồi vào bàn, im lặng dùng bữa, ngày đó LiễuSanh gặp nguy hiểm, theo lẽ thường mà nói, một người bình thường hẳn là phải cóchút nghi vấn hoặc là lo lắng, nhưng hắn cứ như vậy chẳng hỏi han gì, đã đồng ýcho hai người bọn họ ở lại nơi này, làm người khác không rõ rốt cuộc hắn suynghĩ cái gì.

Đường Thải Nhi vừa cúi đầu ăn cơm vừa dùng dư quangquan sát Liễu Sanh. Chẳng qua chỉ nhìn thôi vẫn chưa đủ, còn phải xem mạch mớicó thể biết được, cũng không thể để cho hắn phát hiện mình đang xem bệnh chohắn, thật đúng là một vấn đề nan giải.

Ăn cơm xong, Đường Thải Nhi mang theo Dạ Ngu Ngốc rakhỏi Liễu phủ, Liễu Chiêu Vân nói muốn đi cùng, bị Đường Thải Nhi cự tuyệt,

"Nếu Vân Nhi tỷ đi cùng, vậy một chút tin tức về Liễu phủ, muội sợ muốnhỏi cũng hỏi không ra.

"

Liễu Chiêu Vân hiểu, gật đầu một cái,

"Vậy, làmphiền Thải Nhi rồi.

"

"Uầy uầy uầy, lại khách khí rồi, trở vào đi, bọnmuội sẽ về trước khi trời tối.

" Đường Thải Nhi khoát tay áo, kéo Dạ NguNgốc đi càng lúc càng xa.

-------------

Trong mật thất Liễu phủ.

Liễu Sanh yếu ớt ngồi ở trên ghế, hai mắt hõm sâu nhìnngọn nến trên bàn, dưới ánh nến, thỉnh thoảng phát ra tiếng xèo xèo.

Một tên nam tử mặc quần áo bằng vải bố đi vào, ngồiđối diện với Liễu Sanh.

"Ta nghĩ đám các ngươi lúc ở Hoài Châu, đã giảiquyết bọn chúng.

" Liễu Sanh cười mấy tiếng, khuôn mặt tái nhợt mang theovẻ khinh miệt.

"Cô nương kia không đơn giản. . . . . .

"

"Không đơn giản nhưng cũng chỉ là một nữtử.

" Liễu Sanh không chờ đối phương nói xong, đã mở miệng nói, vừa nói vừanhìn về phía người mới đến,

"Trương công tử, hôm nay người này đã tới Liễuphủ của ta, hi vọng các ngươi sớm động thủ.

"

Người nọ híp mắt,

"Thế nào? Ngươi sợ bọn họ pháthiện ra cái gì sao? Phát hiện ngươi thật ra là một quái vật người không rangười, quỷ không ra quỷ?

"

Hai mắt Liễu Sanh rét lạnh, ngay sau đó vung ống tayáo lên, chén trà và cây nến trên bàn rơi mạnh xuống đất, rơi “đồm độp” nát bấy,

"Trương Hằng! ! Đừng tưởng rằng ngươi là thái tử, Liễu Sanh ta phải nhịnngươi!

"

Trương Hằng ngửa đầu cười to, đi đến nắm cằm của LiễuSanh,

"Chậc chậc, nhìn gương mặt tiều tụy của ngươi này, nếu không phải vìbị trúng cổ độc, ngươi có lẽ sẽ là một mỹ nam của Vụ Ảnh quốc đó nha.

"

Bả vai Liễu Sanh run rẩy, sắc mặt càng thêm trắngbệch, đôi môi đã sớm vì tức giận mà tím bầm,

"Cút, cút cho ta!

"

Ánh mắt của Trương Hằng trở nên sắc bén, ngón tay nắmcằm càng dùng sức thêm,

"Thái tử không giết ngươi, tuyệt đối là bởi vìngươi còn hữu dụng, đừng coi trọng bản thân quá chứ, ngươi cho rằng ngươi còncó cái gì sao? Ha ha! Làm một thứ công cụ đi, như vậy ngươi còn có thể sống lâuhơn một tí.

" Vừa nói vừa hung hăng hất cằm của hắn ra, sau đó phẩy tay áobỏ đi.

Liễu Sanh nắm chặt quả đấm, bởi vì tức giận đánh thẳngvào khiến trong cơ thể lại đau đớn hơn, làm cho hắn gần như không thể hô hấp,vùng vẫy té ngã trên đất,

"Ngũ. . . . . . Tiểu Ngũ. . . . . .

"

--------------

Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc đi một vòng lớn khắp Tâyquận, cho đến mặt trời lặn xuống, cả vùng đất được phủ một tầng ánh sáng vàng óngánh, hai người mới dừng bước ở bên hồ, nghỉ ngơi một chút.

"Cái nơi này thật đúng là khác người nha, đi hơnnửa ngày mà trên đường lớn cũng chỉ có mấy người.

"

DạNgu Ngốc lửng thững đi tới bên cầu, nhìn cảnh hồ phía xa,

"Đúng nha, rõràng là cảnh sắc đẹp như vậy, không ngờ chỉ có ta và nương tử ở chỗ này thưởngthức.

"

"Ngươi lên cầu lúc nào vậy.

" Đường Thải Nhivốn tưởng rằng Dạ Ngu Ngốc đi phía sau mình, nhưng không ngờ vừa ngẩng đầu đãthấy hắn đứng ở trên cầu, giang hai tay đón gió, hưởng thụ ánh tà dương.

"Nương tử ~ mau đến đây đi, nhìn kìa! Mặt trờilặn đẹp quá đi!

" Dạ Ngu Ngốc vẫy tay, gọi Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi cười một tiếng, khinh thân nhảy mộtcái, váy dài tung bay, một chân vững vàng rơi trên cầu, nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Nương tử của ngươi không đẹp sao?

"

Dạ Ngu Ngốc nghiêng đầu nhìn Đường Thải Nhi, cả ngườinàng gần như dung nhập vào vầng sáng này, gió nhẹ thổi qua, nhìn quần áo nàngbay lên, tóc đen lộn xộn trước ngực, nụ cười của hắn càng trở nên nhu hòa đếncực điểm, giọng nói dịu dàng,

"Đẹp.

"

Đường Thải Nhi không ngờ Dạ Ngu Ngốc lại trả lời mộtcách nghiêm túc như vậy, giống như si mê, hai gò má không khỏi đỏ ửng, bám lancan cầu, nhảy lên, thảnh thơi ngồi ở phía trên,

"Lời ngon tiếng ngọt, DạNhi học cái xấu không tốt đâu.

"

Dạ Ngu Ngốc nghiêng đầu cười, đứng sau lưng vuốt mấysợi tóc rối bên tai Đường Thải Nhi,

"Nương tử của ta, đẹp nhất thếgian.

"

"Này này này, đừng quyến rũ ta à nha, ngươi cóbiết, định lực của ta rất yếu không!

" Đường Thải Nhi né tránh bàn tay củaDạ Ngu Ngốc, chỉ vào hắn cảnh cáo.

Dạ Ngu Ngốc cười một tiếng, đôi mắt yêu mị đón ánh tàdương, càng thêm vạn phần mê người.

"Con bà nó! !

" Đường Thải Nhi hô to mộttiếng, sau đó chợt sượt qua hai má của Dạ Ngu Ngốc, ôm cổ của hắn, hung hăngkéo hắn đến gần mình mình,

"Là ngươi ép ta a!

"

"Sao?

" Dạ Ngu Ngốc cười, nhíu mày hỏi nàngcó ý gì.

Đường Thải Nhi cắn răng, khinh thân nhảy xuống, môimình cùng môi hắn dán chặt ở một chỗ, hôn phớt lên đôi môi đỏ mọng. Ánh mắt DạNgu Ngốc khẽ động, sau đó nhắm hai mắt lại, cùng Đường Thải Nhi dây dưa.

"Thải Nhi. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc khẽ cười,cầm cánh tay mà Đường Thải Nhi đang ôm hắn,

"Ta dạy cho nàng. . . . ..

" Giọng nói nhẹ nhàng, như gió thoảng qua.

Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, không rõ lý do, chỉcảm thấy đôi môi của Dạ Ngu Ngốc bắt đầu hôn trả nàng. . . . . .

## 28. Chương 28 : Nửa Đêm Lén Lút Tìm Nơi Quái Dị (hạ)

Trước khi trời tối hai người đã trở lại Liễu phủ, vềphòng uống trà nghỉ ngơi. Đầu của Đường Thải Nhi vẫn còn choáng váng, lúc nàyđối mặt với Dạ Ngu Ngốc có chút mất tự nhiên cộng thêm tim đập mạnh, liếc mắtnhìn hắn, lại thấy đối phương vẫn cười không buồn không lo, khiến cho ĐườngThải Nhi hoài nghi nam nhân mới hôn mình đến thất điên bát đảo có phải là namnhân ngu ngốc trước mặt hay không.

"Dạ Ngu Ngốc này. . . . . .

" Đường Thải Nhisuy nghĩ một lát rồi nằm trên bàn ghé sát vào Dạ Ngu Ngốc, do dự mở miệng,

"Ngươi. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc ngậm chén trà lên miệng, uống trà lạnh bêntrong, thấy Đường Thải Nhi nhìn về phía hắn, lại mỉm cười ngọt ngào,

"Ừ?

"

"À. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc trợn tròn hai mắt, để chén trà xuống,

"Nương tử muốn nói gì sao?

"

Đường Thải Nhi mấp máy miệng, gãi gãi đầu, sau đó thởmột hơi thật dài, túm cổ áo của Dạ Ngu Ngốc,

"Ngươi đã từng hôn ai sao? !Tại sao lại điêu luyện như vậy? !

"

"Nương tử đang nói cái gì vậy?

"

"Ngươi ít lừa lão nương đi! Nói, ngươi có phải đãnhớ ra cái gì không? Không đúng. . . . . . Không thể nào đâu, người trúng loạiđộc này sao có thể khôi phục trí nhớ chứ.

"

"Nương tử. . . . . . Nàng rốt cuộc định nóigì?

" Dạ Ngu Ngốc bĩu môi, vẻ mặt lo lắng, vừa nói vừa đưa tay sờ tránĐường Thải Nhi,

"Ngã bệnh sao?

"

Đường Thải Nhi mệt mỏi buông tay ra, ngồi lại vào ghế,ngắt mi tâm của mình,

"Thôi quên đi, dù sao sớm muộn gì ngươi cũng phảikhôi phục trí nhớ.

"

"Trong trí nhớ của Dạ Nhi chỉ có nương tử! Hì hì

~"

"Hồ đồ, nghe mà buồn nôn. Chờ ngươi nhớ lại mọiviệc, ngươi đã không thể là của một mình ta rồi, cho đến lúc này, trong tim củangươi có chỗ của ta hay không chứ.

" Đường Thải Nhi buồn cười nói.

Lại thấy Dạ Ngu Ngốc nghiêm túc, đứng dậy đến bên cạnhĐường Thải Nhi, ôm chặt nàng từ phía sau, tóc dài thuận thế trượt xuống, mangtheo mùi thơm đặc biệt của riêng Dạ Nhi.

"Dạ Nhi vĩnh viễn sẽ không rời bỏ nương tử, tronglòng cũng chỉ có nương tử, ai cũng không cần.

"

"Thật sao?

"

"Ừ! Dạ Nhi thích nương tử nhất!

"

Đường Thải Nhi ngửa đầu, nhìn thẳng Dạ Ngu Ngốc:

"Phải nhớ kỹ lời ngươi nói nha.

" Vừa nói ngón tay khẽ nhéo chóp mũicủa hắn:

"Cả đời này ngươi sẽ là nam nhân của Đường Thải Nhi ta.

"

"Ừ. . . . . . Nương tử, vậy muốn ta nói thế nàođây?

"

"Nói cái gì?

"

Đôi mắt Dạ Ngu Ngốc chuyển một cái, sau đó cười ngâyngốc:

"Nàng là nữ nhân kiếp này của Lăng Dạ Tầm ta.

"

Một câu nói, khiến cho trái tim Đường Thải Nhi khẽđộng, cũng không rõ là cảm động hay là nhịp tim, có lẽ hai người đều có:

"Ngu ngốc, không phải đã nói với ngươi sao. . . . . .Tên của ngươi, khôngđược tùy tiện nhắc tới.

" Giọng nói của nàng rất nhỏ, trong lời nói khôngche giấu sự vui vẻ và ngọt ngào.

"Thải Nhi, hỏi được gì không? A!

" Liễu ChiêuVân lo lắng đi đến, vừa mới vào phòng đã thấy tư thế mập mờ của hai người, cảkinh dừng bước sau đó xoay người,

"Ta. . . . . . Ta cái gì cũng chưathấy.

"

Đường Thải Nhi ho nhẹ một tiếng, thân thể giật giật,đẩy Dạ Ngu Ngốc ra, nhỏ giọng ra lệnh:

"Ngồi về chỗ đi.

"

"Hừ

~" Dạ Ngu Ngốc bĩu môi, rất không muốntrở về ghế của mình, thật thà tiếp tục uống trà lạnh.

Đường Thải Nhi thở một hơi, cười nói:

"Vân Nhi tỷvào đây ngồi đi.

"

Liễu Chiêu Vân vỗ vỗ gương mặt ửng đỏ của mình, xoayngười sang chỗ khác, cười nhạt ngồi vào bên cạnh Đường Thải Nhi,

"ThảiNhi, ra ngoài điều tra thế nào rồi?

"

"Ít nhiều cũng biết chút ít, gốc bệnh gần giốngvới những gì muội đoán.

"

"Ừ?

"

"Trước tiên nói về những chuyện Vân Nhi tỷ biếtđi? Muội phải xác nhận lại.

" Đường Thải Nhi cau chân mày lại, mỉm cườihỏi.

Liễu Chiêu Vân ngẫm nghĩ một lát, chậm rãi nói:

"Tỷ còn nhớ lúc tỷ còn nhỏ, khi tới nhà đường huynh ở Tây quận chơi, hắnkhông có bộ dạng này, khi đó nhà Nhị bá có một mối làm ăn thất bại, tiền bạcgần như mất hết. Nhị bá, Nhị bá mẫu hầu như mấy tháng liên tục không ở nhà, bậnbịu buôn bán bên ngoài. Vì vậy mẹ tỷ để cho tỷ đến chơi với đường huynh. . . .. .

"

"Sau đó lại không biết bon họ dùng cách gì, độtnhiên lấy lại toàn bộ tiền, mà việc buôn bán càng làm càng lớn đúngkhông?

" Đường Thải Nhi sắc bén hỏi.

Liễu Chiêu Vân gật đầu:

"Ừ, thật sự chỉ trong mấyngày. Nhà bọn họ còn giàu có hơn so với trước đây. . . . . . Cha tỷ là thủ phủở Đông quận, sau mấy ngày kia, Nhị bá vốn là buôn bán nhỏ đã trở thành thủ phủcủa tây quận.

"

"Thật là lợi hại nha.

" Dạ Ngu Ngốc chống cằmcảm khái,

"Không ngờ chỉ mấy ngày đã thành thủ phủ.

"

Đường Thải Nhi tùy ý vuốt vuốt sợi tóc của mình,

"Sau đó thì sao?

"

"Sau đó thì muội cũng biết rồi, mấy ngày trướcđây tỷ gặp lại đường huynh, trong nhà chỉ còn lại một mình hắn, tất cả thânthích, gia quyến đã chết hết.

"

"Chết thế nào tỷ biết không?

"

LiễuChiêu Vân lắc đầu, thần sắc có chút đau thương,

"Tỷ không biết, gia đinhkhông đề cập tới, đường huynh cũng không nói, tỷ không thể nào biết được.

"

"Muội nghĩ muội đã đoán ra tám, chín phần.

"Đường Thải Nhi híp mắt, dáng vẻ thật sự có chút cao thâm.

Chiêu Vân:

"Bệnh gì?

"

Đường Thải Nhi đưa ngón tay để ở môi,

"Suỵt. . .. . . Tối nay muội sẽ nói đáp án.

"

Dạ Ngu Ngốc trợn tròn hai mắt nhìn Đường Thải Nhi,

"Nương tử muốn làm gì?

"

Đường Thải Nhi cười gian ,

"Nửa đêm thám thínhLiễu phủ. . . . . .

"

Ban đêm.

Đường Thải Nhi nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn trăng sángbên ngoài, ngón tay gõ lan can cửa sổ theo tiết tấu. Dạ Ngu Ngốc ở phía sau lậtngười, hai mắt lim dim,

"Nương tử. . . . . .

" Vừa nói vừa ngáp mộtcái,

"Nương tử khi nào thì đi thám thính Liễu phủ vậy?

"

Ngón tay đang gõ lan can cửa sổ của Đường Thải Nhi dừngmột chút,

"Chờ chút nữa, ngươi yên tâm ngủ đi.

"

"Nương tử, Dạ Nhi muốn đi với nàng.

"

"Không được, mang ngươi theo rất phiền phức, đừngthêm gánh nặng cho ta, ngoan, ngươi tiếp tục ngủ đi.

" Đường Thải Nhi tiếptục nhìn trăng sáng trên trời, nhỏ giọng bác bỏ đề nghị của Dạ Ngu Ngốc.

"Hừ, Dạ Nhi mới không thèm làm phiền nương tửá.

" Dạ Ngu Ngốc nhỏ giọng lẩm bẩm.

Đường Thải Nhi quay đầu lại trừng hai mắt,

"Sao?!

"

Dạ Ngu Ngốc lè lưỡi, lật người lại, mặt hướng bứctường trắng,

"Dạ Nhi ngủ đây!

"

"Ừ. . . . . . Ngoan lắm.

" Nàng vừa nói vừangửa đầu nhìn trời,

"Đã đến lúc.

" Dứt lời, chống tay, lật người nhảyra từ cửa sổ , sau đó khoát tay áo với Dạ Ngu Ngốc bên trong phòng:

"Khôngđược ra khỏi phòng, nhắm mắt ngủ ngoan, ta sẽ về ngay.

"

Dạ Ngu Ngốc ngồi dậy, nhỏ giọng dặn dò:

"Nương tửphải cẩn thận á

~"

"Ừ, nằm xuống đi.

" Đường Thải Nhi vừa nóivừa đưa tay đóng cửa sổ lại, cản tầm mắt của Dạ Ngu Ngốc.

Nàng nhìn xung quanh, sau đó cúi đầu lấy bình sứ từtrong ngực ra, vẩy bột phấn ở trong bình vào cửa phòng, sau đó dùng chưởngphong, bột phấn theo đó tản ra khắp nơi, hầu như rải rộng khắp,

"He he,như vậy ai cũng không đến gần được.

"

Chặt đứt được nổi lo, Đường Thải Nhi phủi phủi ống tayáo, khinh thân nhảy một cái, phi thân bay lên nóc nhà, bắt đầu tìm tòi nghiêncứu khắp nơi.

"Kỳ lạ thật kỳ lạ nha, Vụ Ảnh quốc này thật xứngvới tên nha, ban đêm còn nhiều sương mù như vậy.

" Đường Thải Nhi nhảyxuống một viện có sân, nhìn đám sương quanh thân không khỏi cảm khái.

Theo hiểu biết của nàng, Liễu Sanh không bị trúng độc,mà là nuôi con trùng (sâu) độc.

Dưỡng Cổ thuật rất ít người biết, chỉ lưu truyền ởPhong Ảnh quốc. Có rất nhiều người bởi vì trúng cổ độc mà chết thảm, đến nổicho tới bây giờ, người nào nghe thấy từ

"Con trùng độc

" mà khôngbiến sắc, thậm chí có không ít người lầm tưởng muc đích nuôi con trùng độc làđể hại người hoặc trả thù, nhưng không phải vậy. Có rất nhiều con trùng độc cóthể giúp người ta chiêu tài cầu phúc, chẳng qua là muốn nuôi loại con trùng độcnày phải trả cái giá rất lớn, nếu như không may, con trùng độc trên người kíchủ sẽ đòi gấp đôi, cho đến khi nó giết chết kí chủ.

Con trùng độc mà Liễu gia nuôi lúc đầu hẳn là KimChung cổ dùng để chiêu tài, dùng mười hai loại trùng chôn ở mười giao lộ, quamấy ngày, lấy ra phụng trong lư hương, trải qua quá trình chúng nó tự giết lẫnnhau, cuối cùng chỉ có một con sống sót, được đặt tên là Kim Tàm, tàm này cóthể chiêu tài vào bảo khố, nhưng cần máu tươi để nuôi. Một khi bắt đầu nuôi sẽkhông thể dừng lại, nếu không nó sẽ lấy mạng kí chủ.

Kim Chung cổ thích âm, vào ban đêm, không khí toànthân sẽ trở nên rét lạnh.

Cho nên, lúc này là thời khắc tốt nhất để tìm được chỗcủa Kim Tàm.

"Ai, sớm biết thế này thì hỏi Vân Nhi tỷ nơi nàolạnh nhất là được rồi. . . . . .

" Đường Thải Nhi có chút hối hận, chân màynhăn lại, không thể làm gì khác hơn là tìm từng phòng từng phòng một, hết đôngsang tây.

Người trong Liễu phủ ít ỏi, dọc theo đường đi rất ítkhi gặp hạ nhân, nhiều đại viện còn không có người ở. Ban đêm tĩnh mịch, thỉnhthoảng có tiếng điểm canh vang lên, khiến người nghe rợn tóc gáy.

Xem xét khoảng một canh giờ, nàng đi vào một khu việnhoang vu, trong góc chồng chất ghế gãy vứt đi, trên đất đầy cành cây khô và lárụng, không khí xung quanh lạnh lẽo và ẩm ướt. Vốn là giữa hè, mọi thứ ở đâyđều không thích hợp, nguyên nhân xem ra chỉ có một, Kim Tàm.

"Rốt cuộc cũng tìm được nó.

" Đường Thải Nhivui vẻ nói.

"Ngươi muốn làm gì?

"

Đường Thải Nhi giơ chân lên định bước vào bên trong,giọng nói bất thình lình vang lên, khiến nàng sợ đến xoay người thật mạnh.

Xuất hiện trước mặt mình là khuôn mặt trắng bệch, làLiễu Sanh.

Đường Thải Nhi cười gượng mấy tiếng, vỗ vỗ ngực của mình,

"Liễu công tử, ngươi thật là làm ta sợ muốn chết.

"

"Cô nương cũng hù tại hạ.

" Vẻ mặt Liễu Sanhkhông chút thay đổi nói, đôi mắt tĩnh mịch đến kỳ lạ nhìn chằm chằm vào ĐườngThải Nhi.

"Éc. . . . . .

" Đường Thải Nhi thấy phía sautê dại, mở to đôi mắt, trong đầu lướt qua những suy nghĩ, phải giải thíchnguyên nhân mình ở đây như thế nào ta,

"Cái đó. . . . . . Nửa đêm ta khôngngủ được, ra. . . . . . Ra ngoài đi bộ đi dạo. . . . . . Ha ha, đi bộ đi dạo. .. . . .

"

"Tại hạ nhớ là phòng của cô nương ở viện phíađông mà? Đây là viện phía tây.

"

"Sao! Phải không? Ha ha! Ai da da, thiệt là, tađi dạo xa như vậy sao, ha ha ha. Lại có chút mệt nha. . . . . .

" ĐườngThải Nhi cố ý ngáp một cái, khóe mắt chú ý đến vẻ mặt của Liễu Sanh, từ đầu tớicuối đều là vẻ mặt của người chết.

"Cô nương nếu mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi đi.Nửa đêm ra ngoài rất nguy hiểm.

" Liễu sanh cười yếu ớt, giọng nói rất nhẹ,nhưng làm cho người ta hết sức khó chịu.

Đường Thải Nhi nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu:

"Được, vậy. . . . . . Ta đi nha.

" Nói xong cũng không quay đầu lại màtheo lối cũ quay về.

"Xem ra tối mai mới có thể trở lại.

" ĐườngThải Nhi bất đắc dĩ nói thầm trong lòng.

Sáng sớm hôm sau, Đường Thải Nhi nằm ở trên giườngkhông muốn dậy, ngáp một cái, giương mắt nhìn phía ngoài cửa sổ lần nữa,

"Dạ Nhi, ta rất đói á. . . . . .

"

"Cô nương kia cũng sắp dậy rồi.

" Dạ Ngu Ngốcngồi ở trước bàn, đong đưa sợi dây chuyền Đường Thải Nhi cho hắn.

"Nhưng ta muốn ngủ hơn.

"

"Vậy thì ngủ chứ sao.

"

Hai mắt Đường Thải Nhi dời về phía Dạ Ngu Ngốc,

"Ngươi không nói thoải mái với ta được sao?

"

Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu lên,

"Dạ Nhi bưng đồ ăn đếnđể nương tử ăn ở trên giường được không?

"

ĐườngThải Nhi cười ha ha,

"Được á.

"

Dạ Ngu Ngốc gật đầu, vừa muốn đứng dậy đi ra ngoài, đãthấy Liễu Chiêu Vân vô cùng sốt ruột chạy vào,

"Thải Nhi, Tây quận xảy raviệc lớn rồi.

"

Đường Thải Nhi nhíu mày,

"Việc lớn gì?

"

"Sáng nay ở trên hồ, phát hiện ba thi thể.

"

Đường Thải Nhi ngáp một cái,

"Đây gọi là việc lớngì chứ, người chết trên giang hồ rất bình thường mà.

"

Liễu Chiêu Vân lắc đầu,

"Mấy người kia đều bị hútcạn hết máu.

"

Đường Thải Nhi run lên, tự nhiên nảy sinh dự cảm xấu,

"Mất máu mà chết. . . . . .

"

"Thật là ghê quá đi, nương tử.

" Dạ Ngu Ngốccắn môi, vẻ mặt hưng phấn. Khóe mắt Đường Thải Nhi giật giật hai cái, có phảinàng nhìn nhầm không, tại sao trên mặt Dạ Ngu Ngốc lại có nét hưng phấn.

"Thải Nhi, hôm nay tỷ còn nghe nói, tình trạngtrước khi chết của đại bá và người nhà rất giống nhau.

" Hai vai Liễu ChiêuVân có chút run rẩy, hơi hoang mang hơi lo sợ,

"Việc này. . . . . . Đâychẳng lẽ là bị nguyền rủa sao?

"

"Vân Nhi tỷ không cần phải sợ, Thải Nhi sẽ mauchóng giải quyết chuyện này.

" Đường Thải Nhi đứng dậy ôm lấy Liễu ChiêuVân, khẽ vuốt sống lưng của nàng ấy,

"Tối nay muội lại đi thám thính lầnnữa.

"

-----------

Trong thư phòng Liễu phủ.

Liễu Sanh chấp bút ở trên giấy tuyên thành viết cái gìđó, Trương Hằng ngồi ở ghế đối diện uống trà nóng.

"Muốn loại bỏ Bạch công tử, sẽ phải loại bỏ ĐườngThải Nhi.

" Trương Hằng bưng chén trà, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệngchén trà.

"Đêm qua bên trong phòng chỉ có một mình Bạchcông tử, tại sao các ngươi không động thủ?

" Liễu Sanh phất tay áo nângbút, để bút ráo mực.

Cặp mắt Trương Hằng sắc bén nhìn Liễu Sanh, lại đặtchén trà lên bàn,

"Đường Thải Nhi hạ độc ở cửa, một thủ hạ của ta vừa mớiđến gần đã hôn mê bất tỉnh.

"

Liễu Sanh cười khẽ,

"Độc của nàng thật đúng làlợi hại nha.

"

"Đường Thải Nhi chính là độc y Đường Cảnh trongtruyền thuyết.

"

Liễu Sanh lại để bút ráo mực, sau đó dừng bút ngẩngđầu nhìn hướng Trương Hằng,

"Ngươi nói, nàng chính là Đường Cảnh có ythuật rất inh?

"

"Không sai, hơn nữa gần đây còn có tin đồn, nànglà nữ nhi của thần y Đường Ngân Tử.

"

Liễu Sanh cười lạnh,

"Hừ, Đường Thải Nhi.

"Nói xong, phóng bút viết , ba chữ Đường Thải Nhi to đùng hiện lên trên giấy.

"Cần nghĩ biện pháp loại bỏ Đường Thải Nhi.

"

Liễu Sanh đặt bút xuống, ngồi vào ghế,

"Giao chota.

"

"Ngươi có biện pháp sao?

"

"Lòng hiếu kỳ, đủ để giết người.

"

-----------

Ngay đêm đó, Đường Thải Nhi cẩn thận đi về phía trước,dựa theo trí nhớ mà tìm được khu viện u ám kia. Mới vừa vào phòng khách trongviện, một mùi máu tanh làm người ta muốn nôn mửa ập đến.

Từ trong ngực lấy ra hộp diêm, mượn ánh lửa yếu ớt tìmcửa mật thất.

Loại Kim Chung cổ không thích nơi có ánh sáng, cho nênđại đa số mọi người đều chọn mật thất trong lòng đất để nuôi chúng. Đường ThảiNhi dựa vào kinh nghiệm của mình, giẫm nhẹ lên từng viên gạch trên đất, hi vọngcó thể phát hiện chút dấu vết.

"Ha ha, tìm được rồi.

" Đường Thải Nhi vuivẻ, ngồi chồm hổm xuống, gõ một viên gạch dưới chân, quả nhiên khác với nhữngviên khác. Thổi tắt que diêm thả vào trong ngực, hai tay hợp lại, nhấc viêngạch lên, một cái hố xuất hiện trước mắt, bên trong vừa vặn đặt một cái hũ,

"Quả nhiên ở chỗ này.

"

Vừa muốn lấy Kim Tàm cổ ra, một lực mạnh đánh tới, chỉcảm thấy cổ hơi trầm xuống, ánh mắt mơ hồ,

"Ngươi. . . . . .

"

Liễu Sanh khẽ cười, đâm một cây ngân châm vào cơ thểĐường Thải Nhi, sau đó nhẹ nhàng rút tay ra, híp mắt nhìn Đường Thải Nhi đanghôn mê bất tỉnh nằm trên mặt đất,

"Lòng hiếu kỳ, đủ để giết ngươi.

"

Những lời này không ngừng lượn qua lượn lại trong đầuĐường Thải Nhi, sau đó mất đi tất cả tri giác.

## 29. Chương 29 : Sập Bẫy Bị Hỏa Thiêu

Tây quận của hôm nay không giống hôm qua, trên phốlớn, ngõ nhỏ đông nghẹt người, dòng người tấp nập đổ xô đến trường phạt (nơi chuẩn bị trừng trịkẻ có tội).

"Đã bắt được hung thủ giết người hút màu rồi!!

"

"Nghe nói là một phù thủy chuyên đi hút máungười! Chẳng trách sao lúc nữ nhân kia tới đây, Tây quận của chúng ta lại xảyra án mạng.

"

"Thật là đáng sợ, may mà bắt được, nếu không sẽcó nhiều người chết hơn.

"

Đám người huyên náo, mỗi một câu của mọi người đều làkêu la, trên mặt đều là biểu tình căm phẫn.

Âm thanh ồn ào kéo Đường Thải Nhi tỉnh dậy, giật giậtngón tay đã tê dại từ lâu, nàng dùng hết khí lực của toàn thân để mở mắt, nhưnggiây tiếp theo lại hết sức kinh hãi.

Nhìn dưới đài có mấy trăm người chỉ chỉ trỏ trỏ nàng,đầu óc của nàng không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"A. . . . . .

" Muốn mở miệng nói, lại pháthiện không thể phát ra một chữ, nàng bị người ta điểm á huyệt : huyệt câm!

Chuyện gì xảy ra? ! Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? !

Tại sao nàng lại bị trói ở chỗ này, đống củi bên cạnhdùng để làm gì? Bọn họ điên rồi! ! Bọn họ muốn nàng chết cháy hay sao? !

"A! A. . . . . .

" Đường Thải Nhi mở miệng,phát ra tiếng a ô, lo lắng nhìn xuống dân chúng dưới đài, nhờ bọn hắn giúp đỡ.

Lại thấy những người đó hoảng sợ lui về phía sau mấybước,

"Nàng ta thật đáng sợ! Muốn ăn thịt người sao? !

"

"Đúng đó! Thiêu chết nàng ta đi! Thiêu chếtđi!

"

Ngay sau đó, tiếng tức giận kéo tới như mưa, ĐườngThải Nhi cắn môi dưới, thân thể run rẩy, không ai sẵn lòng giúp nàng, không cóai đứng ra giúp nàng.

Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đêm qua. . . . . . Đêmqua xảy ra chuyện gì. . . . . .

Trong đầu chợt thoáng qua khuôn mặt của Liễu Sanh,Đường Thải Nhi chợt hiểu tất cả mọi việc đều là do hắn sắp đặt! Nàng kinh hoảngtìm kiếm Liễu Sanh khắp nơi, tầm mắt dừng ở một chỗ, Liễu Sanh đang đứng ở cửasổ trên tầng hai của tửu lâu, cặp mắt vô tình nhìn nàng chăm chú.

Hai mắt Đường Thải Nhi đầy lửa giận, nhìn hắn gắt gao.

"Mọi người hãy im lặng, im lặng.

" Một lãogià bước từng bước tập tễnh từ từ đi lên đài cao, đứng ở trước mặt của ĐườngThải Nhi, mặt nhìn xuống hàng trăm dân chúng dưới đài.

Đường Thải Nhi chóng mặt, tay chân gần như không cònchút sức lực, lộ vẻ yếu ớt, lại cắn chặt hàm răng, không dám bất tỉnh nữa.

"Gần đây, Tây quận chúng ta xảy ra án mạng, hungthủ rất tàn nhẫn, khiến lòng người hoang mang. Rốt cuộc, Ông trời có mắt, đểcho chúng ta bắt được phù thủy này!

" Vừa nói vừa chỉ Đường Thải Nhi,

"Nàng chính là kẻ cầm đầu đã giết chết người nhà của chúng ta!

"

Đường Thải Nhi giãy giụa, nếu như nàng có thể mở miệngnói chuyện, nàng nhất định sẽ mắng to “Thúi lắm “!

"Thiêu chết nàng ta! Thiêu chết nàng ta!

"

Lão già vừa mới nói xong, vô số tiếng hô theo đàn nổi lên.

"Thả nương tử ta ra! !

"

Một tiếng hô hòa lẫn trong đó, Đường Thải Nhi ngheđược, đó là tiếng của Dạ Ngu Ngốc, nàng đang tuyệt vọng trong nháy mắt lại thấyđược hi vọng, theo tiếng nhìn xuống, đã thấy một nam tử áo đen từ trong đámngười chen ra ngoài, trong chớp mắt đã có hai cánh tay chắn ở dưới đài,

"Ai cũng không được động vào nàng!

"

"Người tới là ai? ! !

" Lão già hai tay runrun chỉ vào bóng lưng Dạ Ngu Ngốc hỏi.

Dạ Ngu Ngốc vẻ mặt tức giận quay đầu lại, cao giọngnói họ tên,

"Bạch Si Dạ! Phu quân của nàng!

"

Đám người lại im lặng, sau đó càng ồn ào hơn.

"Nam tử này nhất định đã bị phù thủy kialừa!

"

"Bọn họ là một nhóm sao.

"

"Nam tử đẹp như vậy không giống người xấu, nhấtđịnh là bị hồ ly tinh kia mê hoặc! Hỏa thiêu hồ ly tinh đi! !

"

Dạ Ngu Ngốc nghe tất cả mọi người nói muốn hỏa thiêuĐường Thải Nhi thì càng sốt ruột hơn,

"Không cho! Nàng là nương tử của ta,không cho bất luận kẻ nào trong các ngươi khi dễ nàng!

"

Lão già trừng hai mắt, nhìn về phía tráng hán (nam tử hán cường tráng) đứng hai bên ra lệnh:

"Người đâu, kéo hắn xuống!Không thể quấy rối ở đây!

"

"Không được đụng vào ta, thả nương tử tara!

"

Hai, ba tên tráng hán bắt Dạ Ngu Ngốc, hung ác kéo hắnlui về phía sau.

"Thả ta ra!

" Dạ Ngu Ngốc giãy giụa, lại cảmgiác tóc bị người ta hung hăng kéo, cầm lấy hai bàn tay mình lại hận không thểcắm sâu vào trong thịt hắn,

"Đau quá, các ngươi thả ta ra.

"

Đường Thải Nhi nhìn Dạ Ngu Ngốc, hai mắt không nhịnđược ươn ướt, hướng về phía hắn lắc đầu, ý bảo hắn không được giãy giụa, nếukhông sẽ bị thương.

Mà Dạ Ngu Ngốc lại không muốn, rống to, đòi thả ĐườngThải Nhi.

Lão già nhìn thấy đám người sắp hỗn loạn, quát to mộttiếng,

"Đánh cho ta! Không đi thì đánh đến chết cho ta!

"

Đường Thải Nhi a ô, dùng sức lắc đầu, không được!Không được đánh hắn! Cầu xin ngươi! Không được đánh hắn!

Mà nàng trước sau đều không nói được một chữ, chỉ cóthể dùng hết khí lực toàn thân để giậm chân.

Từng cú đấm của tráng hán đều đánh vào bụng, mặt, lưngcủa Dạ Ngu Ngốc, hết sức tànnhẫn, làm người xem đứng xung quanh cũng không đành lòng nhìn nữa.

"Không. . . . . . Không cho. . . . . . Đụng đếnnương tử của ta. . . . . . A!

" Một cú lại đánh vào ngực hắn, làm cho hắnthật sự khó thở, trong nháy mắt ngã xuống đất, co quắp,

"Thả nương tử tara. . . . . .

"

"Không được đánh hắn! ! Van cầu các ngươi! !Không được đánh hắn! !

" Hai gò má của Đường Thải Nhi đã đầy nước mắt từlâu, ra sức la lên, lại như đang gào khóc,

"Không được đánh hắn.

"

Lão già liếc mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc nằm dưới đất,

"Kéo xuống.

"

"Dạ!

" Mấy tên tráng hán lĩnh mệnh, túm lấytóc của Dạ Ngu Ngốc, kéo hắn lên.

Dạ Ngu Ngốc đẩy mấy gã tráng hán đang kéo hắn, thânhình lảo đảo muốn ngã,

"Ta. . . . . . Ta không đi! Thả nương tử ta ra. . .. . . Ta là phu quân của nàng, ta phải bảo vệ nàng!

"

"Dạ Nhi. . . . . .

" Đường Thải Nhi nhìn hìnhbóng của Dạ Ngu Ngốc, Hai mắt khóc đến sưng đỏ khiến cho tầm mắt bắt đầu nhòeđi,

"Ngốc tử ngươi, đi đi, đi!

"

Dạ Ngu Ngốc quật cường đứng ở nơi đó, hơi thở mongmanh,

"Thả. . . . . . Thả nàng. . . . . .

"

"Người đâu ! Đem hỏa thiêu!

" Lão già khôngđể ý tới Dạ ngu ngốc dưới đài nữa, ra lệnh bắt đầu châm lửa. Lúc này,tiếng hô của dân chúng dưới đài lại vang lên,

"Thiêu chết nàng! Thiêu chếtnàng!

"

Chung quanh huyên náo, Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốcnhìn nhau, khói lửa tỏa ra không ngăn được tầm mắt của hắn.

Hai chân của Dạ Ngu Ngốc mềm nhũn, quỳ trên mặt đất,nhìn Đường Thải Nhi bị người ta trói trong biển lửa, thế nhưng hắn lại khôngcòn khí lực để gào thét một câu, hai mắt đỏ lên nhìn Đường Thải Nhi,

"Nương tử. . . . . .

"

Đường Thải Nhi bật cười, nàng nghĩ đến mình sẽ chết đithế nào, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến, mình lại bị người ta thiêu cháy. Cười thêthảm, nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Dạ Nhi, đi tìm Tịch Thanh. . . . . Khụ khụ. . . .. . Khụ khụ! ! !

" Giọng nói của Đường Thải Nhi yếu ớt, khói đặc tắc trongcổ họng, nàng khó chịu không thể hô hấp.

---------

Cách đó không xa, một lão ăn mày toàn thân rách rướikhẽ vuốt tuấn mã màu nâu,

"Ngoan ngoãn nha, lão hủ ta đã cho ngươi khôngít lương thảo, hiện tại chính là lúc ta cần dùng ngươi đó, cho ta chút mặt mũi,có nghe không? !

" Hắn cười đùa nói, nâng tay lên uống một hớp lớn trong hồlô, sau đó hung hăng vỗ mông ngựa,

"Đi thôi!

"

Một tiếng rống dài, tuấn mã vọt tới trường phạt, saulưng còn kéo theo một đống pháo lớn. Đột nhiên, mọi người lại hỗn loạn, rối rítchạy tứ tán, con ngựa như bị điên phi nhanh trong đám người, sau lưng pháo nổđùng đoàng. Phần lớn dân chúng bởi vì không kịp chạy trốn mà ngã xuống đất, còncó người thì đụng vào gian hàng bên đường, sào tre, ván gỗ rơi xuống rầm rầm.

"Chuyện gì xảy ra! Ngựa hoang từ đâu tới! Ngườiđâu! Đem nó. . . . . . Đem nó. . . . . . a a!

" Lão già vừa muốn kêu người,đã thấy thân ngựa mạnh mẽ đâm tới, khung gỗ dưới đài rung rung lắc lắc, lão giàsuýt nữa thì té từ trên cao xuống.

Lãoăn mày ở nơi xa không còn lo lắng, vừa uống rượu trong hồ lô, vừa nghênh ngangđi về hướng này.

Dạ Ngu Ngốc cắn răng chống thân thể đứng lên, chạy đếngần Đường Thải Nhi. Toàn thân Đường Thải Nhi đã bị ngọn lửa bao vây: Lửa lớn,căn bản không cách nào để đến gần. Dạ Ngu Ngốc ho sặc sụa, nâng lên tay áo đemxua khói đặc trước mắt,

"Nương tử! Nương tử!

"

Ý thức của Đường Thải Nhi dần dần mất đi, nhìn Dạ NguNgốc muốn lao thân vào đống lửa, thống khổ lắc đầu,

"Dạ Nhi. . . . ..

" Dứt lời, toàn bộ tri giác tê liệt, hai mắt lần nữa tối sầm.

"Người trẻ tuổi, không nên xúc động như vậy

~" Một tiếng già nua không lo lắng vang lên ở bên tai, Dạ Ngu Ngốc kinhhãi quay đầu lại, thấy xuất hiện trước mặt là lão ăn mày đã gặp ngày hôm trước.

Trong khoảnh khắc, chỉ cảm thấy một trận gió lớn nổilên, lượn quanh thân Đường Thải Nhi, đống củi bị hất tung tạo ra một khe hở,thân hình của lão ăn mày lướt đi, hai tay túm hai người,

"Ha ha, các ngươicũng đừng lộn xộn nữa, xương cốt của lão hủ không còn cứng cáp đâu.

" Vừanói, hai chân đạp một cái, thi triển khinh công trong nháy mắt đã bay xa khỏitrường phạt.

Bên trong sơn động ở ngoài Tây quận.

Dạ Ngu Ngốc ngồi ở bên cạnh đống lửa hong khô thânthể, cho dù bùn đất trên người đã được rửa sạch sẽ, nhưng trên mặt vẫn còn ứđọng không ít máu.

Lão nhân quái dị ngồi đối diện với hắn, đem một con gàrừng đã nhổ sạch lông, cắm lên nhánh cây chuẩn bị gác trên đống lửa nướng ăn.Ngẩng đầu nhìn vết thương trên mặt của Bạch Si Dạ, không khỏi cười một tiếngcộc lốc,

"Công tử này, ngươi tẩy sạch dịch dung trên mặt đi, nếu khôngnhững thuốc kia sẽ ngấm vào vết thương của ngươi, ta sợ là nó sẽ hủy mặt mũicủa ngươi đó.

"

Dạ Ngu Ngốc xoa xoa mặt, nhìn lão,

"Dạ Nhi khôngbiết rửa thế nào đâu, là nương tử vẽ cho đấy.

"

Lão nhân quái dị vuốt vuốt chòm râu hoa râm, gác gàrừng lên đống lửa, phủi lông gà trên tay,

"Vì sao nương tử nhà ngươi phảidịch dung cho ngươi vậy?

"

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu,

"Không thể nói.

"

"Ha ha ha! ! Được, không nói cũng được.

" Lãonhân quái dị cười to mấy tiếng, không hỏi tới nữa, cặp mắt dời về phía ĐườngThải Nhi đang nằm trên đống rơm,

"Xem ra có người mất hứng vì nàng muốnđiều tra Liễu phủ.

"

Dạ Ngu Ngốc bĩu môi, trừng lớn hai mắt,

"Lão bábá, Khi nào nương tử nhà ta mới tỉnh lại?

"

"Nàng trúng Nhuyễn Cốt Tán, coi như đã giải đượcnhưng muốn tỉnh lại cũng phải cần nửa ngày nữa.

"

Dạ Ngu Ngốc ngồi dưới đất, ôm đầu gối không nói thêmgì nữa, dời mắt nhìn Đường Thải Nhi đang ngủ ở xa.

Lão nhân quái dị lật lật con gà, nhìn đôi mắt nhỏ sitình của Dạ Ngu Ngốc, không khỏi có chút ngạc nhiên,

"Ta nói người trẻtuổi này, ngươi có biết không, hôm nay ngươi thiếu chút nữa đã bị đánhchết.

"

Dạ Ngu Ngốc sửng sờ gật đầu một cái,

"Biết.

"

"Không biết nên nói ngươi ngu dốt hay là quá cốchấp đây.

"

Dạ Ngu Ngốc nhìn Đường Thải Nhi cười ha ha,

"DạNhi biết, nương tử nói Dạ Nhi là một kẻ ngốc.

"

Lão nhân quái dị cười sảng lãng,

"Đôi vợ chồngnhỏ các ngươi thật là thú vị nha.

"

"Sao?

"

"Ngươi tên gì?

"

Dạ Ngu Ngốc trợn tròn hai mắt nhìn về phía lão nhânquái dị,

"Bạch Si Dạ, lão bá tên gì?

"

"A, Bạch công tử. Tên của lão hủ ta là. . . . ..

" Lão nhân quái dị dường như suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, sau đó caumày có chút tức cười lắc đầu khóc thán,

"Lâu lắm rồi, đến tên của mình màta cũng quên nữa. Chẳng qua, có rất nhiều người gọi ta là điên tiên nhân, haha! !

"

"Điên tiên nhân, lão bá rất điên sao?

" DạNgu Ngốc lệch đầu tò mò hỏi.

Lão nhân quái dị cười ha ha,

"Điên có gì khôngtốt chứ? Con người ấy mà. . . . . . Không cần quá minh mẫn, lâu lâu điên điênmột chút không tốt sao? Đó gọi là không điên không thể sống được! Ha ha!

"

Dạ Ngu Ngốc cắn môi dưới, cau mày nhìn lão nhân quáidị, tất nhiên, hắn hoàn toàn không hiểu lão nhân quái dị đang nói cái gì, nhưngcũng không hỏi nữa, chẳng qua là lạnh nhạt nhìn lão một cái, ồ một tiếng.

Lão nhân quái dị sửng sốt, ngay sau đó chép miệng,

"Trẻ tuổi như ngươi tại sao không có chút thú vị vậy.

"

Dạ Ngu Ngốc ôm chặt đầu gối, gác đầu lên cánh taymình, ánh mắt vẫn nhìn Đường Thải Nhi,

"Lão bá rất thú vị.

"

"A sao? Ha ha! Ta thích nghe câu này, ta nóingười trẻ tuổi. . . . . . Ha, ha, ngươi đừng nhìn chằm chằm nàng như vậy đượckhông? Nếu ngươi là không liếc nhìn nàng một cái sẽ chết, thì đến bên cạnh nàngđi, ngổi ở đây xa như vậy, ngươi không mệt mỏi sao?

" Lão nhân quái dị cóchút khó chịu vì người nói chuyện với mình lại không nhìn mình, mở miệng nói.

Dạ Ngu Ngốc quay đầu nhìn lão nhân quái dị, trong ánhmắt kia rõ ràng là “Lão bị ngu sao”

"Ánh mắt của ngươi là sao?

" Lão nhân quái dịcau mày hỏi.

Dạ Ngu Ngốc:

"Nếu ta lại đó sẽ quấy rầy nương tửngủ nha, nương tử sẽ tức giận, lão bị ngu sao!

"

". . . . . .

" Lão nhân quái dị lập tức cứnghọng, vuốt ria mép của mình bất đắc dĩ trợn mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Ngươixem đi, lão đầu tử ta thật không hiểu nổi người trẻ tuổi các ngươi.

"

Dạ Ngu Ngốc hướng về phía lão nhân quái dị làm mặtquỷ,

"Nữa nữa nữa

~~"

Lão nhân quái dị sửng sốt trong chốc lát, sau đó chỉvào Dạ Ngu Ngốc cười ha hả,

"Thú vị nha, thú vị! ! Ha ha! !

"

Dạ Ngu Ngốc nghiêm túc gật đầu một cái,

"Lão báquả nhiên bị điên nha.

"

Hai mắt của lão nhân quái dị chuyển một cái, đứng dậycòng lưng đi tới bên cạnh DạNgu Ngốc,

"Dạ Nhi, ngươi biết vì sao hôm nay ngươi lại bị ức hiếpkhông?

"

DạNgu Ngốc:

"Ta. . . . . .

"

"Bởi vì ngươi không đủ mạnh mẽ!

" Lão nhânquái dị vừa nói vừa hung hăng đập hai cái vào lưng Dạ Ngu Ngốc.

"Khụ khụ!

" Thân thể của Dạ Ngu Ngốc đang bịthương, bị lão đập như vậy thiếu chút nữa ngã xuống đất không dậy nổi.

Lãi nhân quái dị không nhìn đến ánh mắt ai oán củahắn, tiếp tục nói:

"Ngươi suy nghĩ đi, lấy bộ dạng này của ngươi, về saulàm sao bảo vệ nương tử của ngươi được? Nếu gặp phải nguy hiểm thì phải làm saođây.

"

Dạ Ngu Ngốc cắn môi, cúi đầu nghiêm túc suy nghĩ.

"Cho nên mới nói, Dạ Nhi này, học võ đi.

"Lão nhân quái dị mở to mắt nhìn hắn,

"Như thế nào? Ta sẽ dạy cho ngươi

~"

Dạ Ngu Ngốc ngẩng đầu nhìn lão,

"Tại sao lão bámuốn dạy võ công cho ta vậy?

"

"Bởi vì ta thích thu ngươi làm đồ đệ nha.

"

"Nhưng Dạ Nhi rất ngốc, học không được thì phảilàm sao nha?

"

Lão nhân quái dị khoát tay ngăn lại,

"Ai? Khôngsao, yên tâm, không thành vấn đề. Như thế nào? Muốn bái ta làm thầy không?Hở?

"

Dạ Ngu Ngốc gãi gãi đầu,

"Bái như thế nào? Giống. . . . . Giống như bái thiên địa sao?

"

Lão nhân quái dị nghịch nghịch râu của mình, hắnggiọng,

"Không khác lắm. . . . . . Ngươi quyết định chưa?

"

Dạ Ngu Ngốc chép miệng,

"Chưa quyết định.

"

## 30. Chương 30  : Lão Nhân Quái Dị Là Sư Phụ

"Ơ kìa, còn do dự cái gì. Ngươi bái ta làm sư phụkhông được sao?

" Lão nhân quái dị dẫu môi, vẻ mặt không vui. Còn nhớ nămđó lão từng là bậc tiền bối có tiếng tăm lưng lẫy trên giang hồ nha, võ công cóthể nói là thiên hạ đệ nhị, có bao nhiêu người cầu xin được đi theo để làm đệtử của lão.

Dạ Ngu Ngốc:

"Sư phụ không thể nhận bừa được, tamuốn suy nghĩ thật kỹ, chờ nương tử tỉnh lại, nàng đồng ý rồi hãy nóitiếp.

"

"Ngươi!

" Lão nhân quái dị chỉ chỉ Dạ NguNgốc, sau đó khóc than, hết lắc đầu rồi lại giậm chân,

"Đồ sợ vợ ơi là đồsợ vợ, tại sao cái gì ngươi cũng nghe nàng vậy!

"

"Nàng là nương tử của ta nha

~" Dạ Ngu Ngốcthấy hạnh phúc lại cười thỏa mãn.

Lão nhân quái dị hừ một tiếng, ngồi lại trên đất,

"Tùy ngươi, tùy ngươi, chờ nương tử của ngươi tỉnh lại. A

hí hí. . . .. .Thật không tệ, gà quay ngon lắm.

"

Dạ Ngu Ngốc sờ sờ cái bụng xẹp lép của mình, buồn buồnnhìn lão nhân quái dị.

"Ha ha, đói bụng không ~~ cho ngươi nè.

" Lãonhân quái dị vừa nói vừa bẻ một cái đùi gà xuống đưa tới tay Dạ Ngu Ngốc.

Dạ Ngu Ngốc cầm đùi gà, hai mắt vẫn nhìn lão nhân quáidị.

Người kia sửng sốt,

"Sao ngươi không ăn đi?

"

"Muốn cái nữa.

"

"Ăn hết cái trong tay ngươi đi rồi hãy nói.

"

"Một đùi gà nữa.

" Dạ Ngu Ngốc mím môi, haimắt nhìn chằm chằm vào một cái đùi gà khác của lão nhân quái dị.

Lão nhân quái dị nhe răng trợn mắt,

"Trong tayngươi có một cái đùi rồi, còn muốn một cái khác sao.

"

"Đùi gà

~~" Dạ Ngu Ngốc làm một bộ dạng đángthương, thật làm cho người ta thấy đau lòng, cho dù lão nhân quái dị đã hơn sáumươi tuổi cũng không thể chịu được, vô thức đưa đùi gà trong tay tới trước mặthắn.

Dạ Ngu Ngốc vui vẻ cười một tiếng, nhận lấy đùi gà,

"Ha ha ~~ đùi này của Dạ Nhi, đùi này giữ lại cho nương tử

~~"

Lão nhân quái dị quay lại, lập tức dựng râu trợn mắt,

"Khá lắm! Ngươi thiên vị nương tử của ngươi đi! Để sư phụ ngươi đói chếtcũng được!

"

"Lão còn chưa phải là sư phụ của ta đâu, hơn nữachỗ lão cầm còn nhiều như vậy, ta chỉ lấy có hai cái đùi gà mà thôi nha.

"Dạ Ngu Ngốc cười híp mắt, dáng vẻ rất xảo quyệt.

Ăn cơm trưa xong, Đường Thải Nhi vẫn chưa tỉnh lại, DạNgu Ngốc liếm liếm ngón tay, nhìn một cái đùi gà khác trong tay, trợn trừng haimắt.

Vì vậy, trong đầu của hắn không có ý nghĩ gì khácngoài há mồm không chút khách khí mà cắn cái đùi gà, ăn lần nữa.

Lão nhân quái dị vào rừng hái được ít quả dại đã trởlại, vừa vặn nhìn thấy một màn Dạ Ngu Ngốc đang gặm xương gà, chẳng biết tạisao, ngực lại có chút khó chịu,

"Không phải, ngươi nói muốn để giành chonương tử ngươi sao? !

"

"Chờ nương tử tỉnh, đùi gà sẽ lạnh, ăn khôngngon.

" Dạ Ngu Ngốc liếm liếm ngón tay, lại liếm môi một cái, hướng về phíalão nhân quái dị cười ha ha hai tiếng.

Đường Thải Nhi mơ mơ màng màng, cảm giác lưng mình cóchút đau nhưng không dám mở mắt. Trong đầu toàn là suy nghĩ “Ta chết rồi sao?Tại sao chết còn cảm giác được đau đớn vậy? ?”

Tiếng động bên tai ngày càng rõ ràng, khi Đường ThảiNhi nghe được giọng nói vui vẻ của Dạ Ngu Ngốc, giây tiếp theo liền lập tức mởhai mắt ra, nhìn nham thạch màu xám tro trên đỉnh đầu,

"Đây là đâu?!

" Nói xong tự mình ngồi dậy, nhìn hai người ngồi khoanh chân cách đó khôngxa, nàng cười một tiếng,

"Ta chưa chết nha

~"

"Nương tử! !

" Dạ Ngu Ngốc thấy Đường ThảiNhi tỉnh lại, hưng phấn để quả dại xuống chạy tới ôm chặt lấy nàng,

"Nươngtử rốt cuộc đã tỉnh

~"

Đường Thải Nhi vỗ vỗ lưng của Dạ Ngu Ngốc,

"Tỉnhrồi, mau cho ta nhìn mặt của ngươi.

"

Dạ Ngu Ngốc cười khúc khích ngồi thẳng lưng lên, quaymặt về phía Đường Thải Nhi,

"Nè! Nương tử nhìn đi

~"

Đường Thải Nhi nhìn vết máu đã đông lại trên mặt hắn,giơ tay lên vuốt ve gương mặt này,

"Ngốc lắm, còn đau không?

"

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái,

"Một tí cũng khôngđau, nương tử đói không? Dạ Nhi đi bắt gà rừng cho nàng ăn!

"

Đường Thải Nhi bật cười,

"Ngươi thật đúng là cótinh thần, a, vị kia là. . . . . .

" Nàng nhìn Lão nhân quái dị đang ngồi ởxa, ngẫm nghĩ chốc lát, mới chợt nhớ lại,

"Là lão tiền bối mà chúng ta gặphôm trước.

"

Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái,

"Đúng nha, lão nóilão gọi là cái gì. . . . . .Điên tiên nhân, là lão đã cứu nương tử với ta á

~"

"Ngươi nói lão là điên tiên nhân? Tốt lắm, đâychính là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ!

" Hai mắt ĐườngThải Nhi phát ra tinh quang, hận không được đập bàn tán thưởng, ngày đó mìnhthật là con mẹ nó sáng suốt, nàng cũng biết, người ăn mặc như vậy tuyệt đốikhông phải là nhân vật đơn giản.

Dạ Ngu Ngốc trợn tròn hai mắt, quay đầu lại ngoắc điêntiên nhân. Điên tiên nhân cầm bầu rượu hồ lô cười đến khoa trương, đi tới.

"Tiểu nương tử của Dạ Nhi tỉnh rồi sao?

~"Điên tiên nhân trêu nhọc hỏi.

Đường Thải Nhi:

"Lão tiền bối đừng gọi ta nhưvậy, gọi là Thải Nhi thì được rồi. Thái nhi lần nữa đa tạ ơn cứu mạng của lãotiền bối.

"

"Ai ~ Ta đây không phải cứu ngươi, mà đang trảlại cái ơn mà ngày đó ngươi đã thưởng rượu cho ta, không cần để ở trong lòng,ha ha! Ta với ngươi huề nhau rồi!

" Lão nhân quái dị cười sảng lãng.

Đường Thải Nhi mỉm cười, trong lòng cảm khái, thì ratác phong của đại nhân vật đều hào sảng như vậy.

Lão nhân quái dị vuốt vuốt râu, đôi mắt nhỏ nhìn DạNgu Ngốc đứng sau lưng Đường Thải Nhi,

"Ta nói Thải Nhi này.

"

"Tiền bối có gì chỉ giáo ạ?

"

"Ta muốn thu tướng công nhà ngươi làm đồ đệ ah

~" Lão nhân quái dị làm bộ bí hiểm, ánh mắt nhìn Đường Thải Nhi và Dạ NguNgốc không rời.

Hai mắt Đường Thải Nhi sáng lên,

"Được ạ đượcạ!

" Vừa nói ánh mắt cũng không chuyển vị trí, trực tiếp đưa tay kéo Dạ NguNgốc đến trước mặt lão nhân quái dị,

"Này, của lão!

"

Dạ Ngu Ngốc ngẩn người, cặp mắt ngây ngốc cùng nhìnlão nhân quái dị.

"Ha ha ha ~ Thải Nhi thẳng thắn như vậy, thật làmcho lão nhân ta cảm thấy vui vẻ nha. Dạ Nhi ngoan, bái ta làm thầy đi.

"Lão nhân quái dị cười híp mắt, lão giống như một đứa trẻ bướng bỉnh.

Trải qua trắc trở, Dạ Ngu Ngốc vẫn quay về với sốmệnh, bái điên tiên nhân làm sư, giống như lúc bái đường, cũng lạy ba lạy. Vốnbái sư phải dâng trà, nhưng bởi vì ba người đang ở trong rừng hoang núi sâu,hai cái ly cũng không có chớ đừng nói là có trà, vì vậy dâng trà đổi thành dângquả.

Dạ Ngu Ngốc quỳ trên mặt đất, cầm quả dại cầm trongtay dâng lên trước mặt điên tiên nhân,

"Mời sư phụ ăn quả

~"

Điên tiên nhân vui vẻ nhận quả dại, cắn một miếng,

"Đồ đệ ngoan, ha ha ha ha!

"

Đường Thải Nhi vỗ tay, cảnh thầy trò yêu nhau thật làquá cảm động,

"Thật tốt, thật quá tốt.

"

Điên tiên nhân vui vẻ vuốt ria mép của mình,

"Lãohủ rốt cuộc cũng có một đồ đệ

~"

Đường Thải Nhi hoạt bát đi tới bên cạnh hai người,

"Lão tiền bối, nhanh dạy Dạ Nhi chút gì đi.

" Miệng thì nói vui sướng,mong đợi, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ khác. . . . . .Đó chính là học lén.. . . . .

Điên tiên nhân nhìn Đường Thải Nhi khẽ mỉm cười,

"Đừng nóng vội, lão hủ muốn dạy ái đồ duy nhất của ta cẩn thận.

" Vừanói vừa bắt cổ tay Dạ Ngu Ngốc đi sâu vào trong cánh rừng.

Đường Thải Nhi nóng nảy, níu điên tiên nhân lại,

"Lão. . . . . . Lão muốn làm gì?

"

"Truyền giáo nha!

"

"Không được! Lão không thể cùng Dạ Nhi ngây ngô ởvới nhau!

" Đường Thải Nhi nóng nảy, liều chết túm vạt áo của điên tiênnhân không thả.

Điên tiên nhân thổi ria, trừng hai mắt,

"Nha đầunày, gấp cái gì, ta có thể ăn thịt tướng công nhà ngươi hay sao? !

"

"Nói không chừng, dáng dấp của Dạ Nhi nhà chúngta nhìn ngon miệng như vậy, lão nổi lên ác ý thì biết làm sao!

" Đường ThảiNhi trừng lại, hoàn toàn không có bộ dạng tôn sư trọng đạo như vừa rồi.

Dạ Ngu Ngốc ăn quả dại trong tay, liếc nhìn hai người,quyết định không tham dự vào trận cải cọ này.

"Nha đầu này, ngươi. . . . . . Ta từng này tuổirồi, còn có thể nổi ác ý nữa sao!

" Điên tiên nhân gắt gỏng, sau đó tay giơlên, nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo của Đường Thải Nhi.

Dạ Ngu Ngốc nhìn Đường Thải Nhi không động đậy được,cũng không nói chuyện được nữa, không khỏi lệch đầu ra, sau đó nhìn một nửa quảdại trong tay mình, vẻ mặt luyến tiếc đặt vào tay Đường Thải Nhi,

"Nươngtử, cho nàng ăn nè.

"

Điên tiên nhân cười ha ha, lôi cánh tay Dạ Ngu Ngốc,

"Đi, Dạ Nhi, sư phụ dạy tuyệt thế võ công cho ngươi

~" dứt lời, mangtheo Dạ Ngu Ngốc biến mất trong tầm mắt của Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi không nhúc nhích được đành nhìn ra xa,gào thét trong lòng, con bà nhà lão, giải huyệt đạo cho ta! !

Mặt trời lặn đằng tây, lại nhớ, bên tai truyền đếntiếng nước chảy, Đường Thải Nhi giữ nguyên động tác đã gần ba canh giờ, lại vẫnkhông có chút dấu hiệu huyệt đạo được khai giải, nàng khóc thét trong lòng,huyệt bị điểm thế nào vậy, không ngờ có thể khiến nàng đứng lâu như vậy.

Đôi mắt vừa chuyển, nhìn chằm chằm vào nửa quả dại vẫnmắc kẹt trong tay mình, đáy lòng phức tạp.

Trong đầu toàn là cảnh đẫm máu, điên tiên nhân bị xénát, sau những suy nghĩ tàn nhẫn, Đường Thải Nhi lại khóc than, các ngươi nhanhtrở lại đi

Trước khi trời tối, rốt cuộc cũng nhìn thấy điên tiênnhân vừa đi chầm chậm vừa nói cái gì đó với Dạ Ngu Ngốc.

"Nương tử đang chờ Dạ Nhi sao?

" Dạ Ngu Ngốcbỏ lại điên tiên nhân, vừa chạy vừa nhảy tới trước mặt Đường Thải Nhi, lại nhìnthấy quả dại trong tay nàng,

"Ủa? Sao nương tử không ăn đi?

"

Hai mắt Đường Thải Nhi dời về phía Dạ Ngu Ngốc, nháymắt nháy mắt nháy mắt.

Điên tiên nhân cười ha ha, giơ tay lên giải khai huyệtđạo cho Đường Thải Nhi.

Máu trong người Đường Thải Nhi chợt lưu chuyển, thânthể tê dại, xoay người nhìn điên tiên nhân, tính khí nóng nảy không thể kiềmchế tiếp, nâng quả đấm lên vừa muốn hung hăng đánh xuống, thân thể lại một lầnnữa bị cố định. . . . . .

Điên tiên nhân uống một hớp rượu, cười cười nhìn DạNgu Ngốc,

"Dạ Nhi này, đi, sư phụ dẫn ngươi đi bắt mấy con gà rừngvề.

"

Dạ Ngu Ngốc vui vẻ gật đầu,

"Ừ, Được á!

"Thấy điên tiên nhân xoay người đi trước, Dạ Ngu Ngốc cười thầm, ghé sát mặtĐường Thải Nhi,

"Nương tử, Dạ Nhi muốn hôn, hôn

~"

Hôn con bà nhà ngươi!

Vẻ mặt Đường Thải Nhi vẫn duy trì dử tợn, ánh mắt phẫnnộ nhìn Dạ Ngu Ngốc. Người kialại hoàn toàn không biết gì, chu miệng ra, hôn đánh chụt trên má Đường Thải Nhimột cái, sau đó mới xoay người vui vẻ rời đi.

Đường Thải Nhi gào thét trong lòng, a a a giết ta đi.. . . . . Giết ta đi. . . . . .

Một lúc lâu sau.

Dạ Ngu Ngốc và điên tiên nhân rốt cuộc cũng trở lại,thầy trò hai người vừa nói vừa cười, vui vẻ hòa thuận. Ngươi một tay cầm mộtcon gà, ta một tay cầm một con thỏ, vui vui mừng mừng quay về nhà.

"Sư phụ, nương tử đang đợi chúng ta trở lại, haha, nhất định là đói bụng lắm rồi, nương tử.

" Dạ Ngu Ngốc cười nói.

Điên tiên nhân đưa con gà đang cầm trên tay cho Dạ NguNgốc,

"Dạ Nhi, mang vào động nhóm lửa trước đi.

"

"A

~"

Thấy Dạ Ngu Ngốc đã vào sơn động, điên tiên nhân mớicười cười đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, hắn thật sự cảm thấy khi dễ tiểu nhađầu này rất thú vị,

"Ta nói, nha đầu này, đã biết lỗi chưa?

"

Hai mắt Đường Thải Nhi chuyển qua nhìn điên tiên nhân,hung hăng nháy mắt hai cái, sau đó ánh mắt đầy cầu khẩn.

"Ta sẽ giải huyệt cho ngươi, ngươi cũng không nênlàm loạn nữa

~"

Lại nháy mắt.

Điên tiên nhân hài lòng gật đầu một cái, giơ tay lênnhanh chóng giải huyệt.

Đường Thải Nhi im lặng vận động cơ thể, sau đó thì dữtợn giống như con cọp mẹ,

"Lão nha! Lão nhân chết tiệt này! ! ! Dám khi dễta! Ta phải nhổ hết râu của lão! !

"

## 31. Chương 31 : Ngươi Đuổi Ta Cản

Bên trong Liễu phủ.

Liễu Sanh ngồi trong phòng tối, thân thể xiêu vẹo, nằmtrên bàn đá, cặp mắt vô thần.

“Rầm” Một tiếng, một ống tay áo đánh rớt cây nến trênbàn đá, cả căn phòng tối đi vài phần, khiến cho cặp mắt vô thần của Liễu Sanhthu hồi chút thần sắc.

Hắn không nhanh không chậm ngẩng đầu lên, đứng dậy,nhìn bộ mặt tức giận của Trương Hằng, lại đưa mắt nhìn cây nến vô tội, khóemiệng không khỏi cong lên, lạnh lùng nở nụ cười,

"Trương công tử đang tứcgiận.

"

Trương Hằng nắm chặt quả đấm,

"Liễu Sanh, ngươilại muốn giở trò gì! Nếu đã có bản lĩnh làm Đường Thải Nhi hôn mê, tại saokhông trực tiếp giết nàng đi!

"

Khóe miệng Liễu Sanh nở nụ cười nhàn nhạt, giơ tay cầmấm trà lên, tự rót ình một chén trà lạnh, lẳng lặng uống, làm cho người tahoàn toàn không đoán ra suy nghĩ trong lòng hắn.

Trương Hằng đã hơi tỉnh táo, ngồi xuống một bên,

"Thế nào? Ngươi không muốn giết nàng? Ngươi hy vọng nàng có biện pháp chữabệnh của ngươi sao?

"

Bàn tay đang cầm chén trà của Liễu Sanh đột nhiên cứngngắc, cặp mắt mang theo một tia sắc bén nhìn Trương Hằng,

"Trương công tửsuy nghĩ quá nhiều rồi.

"

"Là ngươi làm quá nhiều chứ!

" Trương Hằngkhông chờ hắn nói xong, lại tức giận, túm tóc Liễu Sanh, quay khuôn mặt kia vềphía mình,

"Ngươi đã nói ngươi sẽ giải quyết nàng, nhưng hôm nay, ngườikhông những không giải quyết được, còn để hai bọn họ chạy thoát, ngươi cứ chờchết đi!

"

"Trương công tử cần gì phải sốt ruột như vậy, bọnhọ sẽ trở lại.

" Hai tay Liễu Sanh run rẩy nắm chặt quả đấm, nở một nụ cườinói.

"Tốt nhất nên như thế, nếu không, mạng của ngươisẽ kết thúc.

" Trương Hằng khẽ cười, buông lỏng tóc Liễu Sanh ra, xoayngười bước ra ngoài.

Liễu Sanh cắn răng, cặp mắt nhìn Trương Hằng đầy sátý, mạnh mẽ áp chế ánh mắt khát máu xuống, hắn sửa quần áo bị xộc xệch, chân màycau lại,

"Đường Thải Nhi. . . . . .

"

------------

Trongrừng cây ở ngoại thành phía đông Tây quận, có một nữ tử mặc quần áo màu trắngđang hành hung một lão già gầy yếu, sau đó còn hai tay chống nạnh ngửa mặt lêntrời huýt sáo, nàng, tên là Đường Thải Nhi.

Sau một khắc, điên tiên nhân ngồi xếp bằng trên tảngđá ở cửa sơn động, dẫu môi trừng mắt còn thổi râu,

"Không ngờ dám dùngNhuyễn Cân Tán với lão nhân ta, ngươi quả thật có đức hạnh giống cha ngươi!Hừ!

"

Đường Thải Nhi đang nướng gà, nghe vậy thì sửng sốt,cầm con gà chạy đến bên cạnh lão nhân quái dị,

"Lão biết cha ta hả?

"

"Hừ.

"Lão nhân quái dị tính tình trẻ con hừ một tiếng, ngó lơ Đường Thải Nhi khôngthèm để ý.

Đường Thải Nhi nhướng chân mày, đưa một tay không cầmgì nhổ một sợi râu của lão nhân quái dị,

"Này!

"

Lão nhân quái dị lập tức nhe răng trợn mắt,

"Nhađầu nhà ngươi tại sao một chút dịu dàng cũng không có vậy, giống y hệt con cọpmẹ!

"

Đường Thải Nhi nhổ, con gà mất đi một nhúm lông, nàngđưa lên miệng thổi bay, cười ha ha,

"Đa tạ lão tiền bối đã khích lệ, DạNhi, nướng!

" Vừa nói vừa duỗi cánh tay ra, đưa con gà về phía Dạ Ngu Ngốc,người kia cười hì hì, lại quay về đống lửa bắt đầu nướng gà.

Lão nhân quái dị lắc lắc cơ thể,

"Ta và cha ngươilà huynh đệ kết nghĩa, lúc ngươi còn nhỏ ta đã từng bế ngươi

~"

"Có chuyện như vậy sao?

" Đường Thải Nhi theophản xạ nghi hoặc.

"Dĩ nhiên, từ biệt hơn mười năm, hồi đó là mộtđứa nhóc đáng yêu không ngờ lớn lên lại thành. . . . . .

"

Đường Thải Nhi trợn tròn hai mắt.

Lão nhân quái dị dừng lại một chút, sau đó lỗ mũi cănglớn, không chút khách khí nói:

"Nữ tử vạm vỡ!

"

"Ai, người ta rất thô, đứa bé hoang dã lớn lêntrong rừng, cứ như vậy

~" Đường Thải Nhi cười hề hề nhíu mày trả lời.

Lão nhân quái dị cười ha ha một tiếng,

"Tính tìnhcủa nha đầu ngươi, thật giống với cha ngươi! Ha ha! !

"

Đường Thải Nhi thở dài, chuẩn bị nghịch tóc của mình,

"Cái này thật sự là duyên phận nha, nếu lão tiền bối không tới cứu ta,đoán chừng, Đường Thải Nhi ta đã sớm bỏ mạng.

"

Lão nhân quái dị làm bộ bí hiểm, cười ha ha một tiếng,

"Như thế nào, ngươi tìm tòi nghiên cứu quá nhiều, bị người ta coi là cáiđinh trong mắt đi.

"

Đường Thải Nhi há to miệng, chớp mắt điên cuồng, sauđó ghé sát vào lão nhân quái dị,

"Lão nhân, lão biết cái gì sao?

"

"Ngươi cảm thấy ta biết cái gì sao?

"

Hai mắt Đường Thải Nhi híp lại,

"Lão. . . . ..

"

Lão nhân quái dị khoát tay áo,

"Thật ra thì mọiviệc đều không khó suy đoán. . . . . . Không khó đoán! Ha ha

~"

"Này! Lão ngã xuống đất biết cái gì sao?

"

Lão nhân quái dị làm bộ say rượu, híp mắt, chỉ chỉĐường Thải Nhi,

"Ngươi, không đơn giản, hắn, cũng không đơn giản

~"

Sắc mặt Đường Thải Nhi càng thay đổi, ngũ quan coquắp, nhìn lão nhân quái dị không nói lời nào.

"Nhưng mà, ta biết ngươi là ai, nhưng vẫn khôngbiết, hắn rốt cuộc là ai

~" lão nhân quái dị vuốt vuốt chòm râu, cườigiống như lão hồ ly.

"Hắn không phải là trọng điểm.

"

"Ha ha, cho là như vậy đi. Nhưng mà lão hủ tabiết nha, ngươi nhất định là phát hiện ra bí mật của Liễu Sanh, tám, chín phần,ngươi là bị hắn làm cho hôn mê.

"

Đường Thải Nhi làm vẻ mặt kính nể vươn ngón tay cái,

"Cao nhân nha, cao nhân.

"

DạNgu Ngốc vừa nướng gà rừng, vừa nhìn về phía Đường Thải Nhi và điên tiên nhân,rất tò mò về hai người, không biết đang nói chuyện gì mà vui vẻ như vậy,

"Nương tử ~ mọi người đang nói gì vậy?

"

Đường Thải Nhi chỉ chỉ con gà trong tay Dạ Ngu Ngốc,

"Chú ý không được nướng cháy.

"

"Oh oh!

" Hai mắt Dạ Ngu Ngốc tiếp tục trởlại trên con gà, nướng rất nghiêm túc.

Lão nhân quái dị cười ha ha một tiếng,

"Nha đầukia, ngươi có biết gốc bệnh của Liễu Sanh không?

"

"Thì ra là lão nhân đã biết được.

"

"Đúng vậy đó, Kim Chung cổ.

"

"Không sai.

"

"Chẳng qua lão hủ không am hiểu về loại cổ độcnày, nha đầu, ngươi cũng đã biết cách giải.

"

Đường Thải Nhi trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng,

"Biết. . . . . .

"

-------------

Đêm khuya, Đường Thải Nhi nằm ở cửa sơn động, gối lêncánh tay Dạ Ngu Ngốc nhìn lên bầu trời đêm. Gác hai chân, chân nhỏ thoáng mộtcái, trong miệng đã ngậm một cọng rơm, thỉnh thoảng cười nhỏ, thảnh thơi đếnkhó hiểu.

Dạ Ngu Ngốc mở rộng hai cánh tay, thành chữ Đại nằm ởbên cạnh nàng, cùng ngắm bầu trời đầy sao,

"Nương tử, một mảnh bụi mù mịt,nàng đang nhín cái gì vậy?

"

"Ngôi sao.

"

Dạ Ngu Ngốc trợn tròn hai mắt, ra sức nhìn chằm chằmbầu trời đêm trên đầy sương mù trên đỉnh đầu, vất vả nặn ra một câu,

"Nương tử, ta không nhìn thấy gì hết nha.

"

ĐườngThải Nhi thổi bay cọng rơm trong miệng,

"Đồ ngốc, nói gì ngươi cũng tinsao. Này, nói cho ta biết, hôm nay lão nhân kia dạy ngươi cái gì?

"

"Nha. . . . . . Sư phụ dạy ta bay.

"

"Bay?

" Đường Thải Nhi nghiêng đầu nhìn DạNgu Ngốc, phát hiện đôi mắt sáng ngời của hắn nhìn mình ẩn chứa nụ cười,

"Ánh mắt của ngươi là sao đây?

"

"Dạ Nhi rất yêu nương tử nha.

" Dạ Ngu Ngốccười hi hi một tiếng.

Đường Thải Nhi trợn mắt liếc hắn một cái,

"Nóibậy bạ gì đấy, hắn dạy ngươi bay sao? Là khinh công hả? Cái đó ta cũng biết

~"

Dạ Ngu Ngốc giật giật cánh tay bị Đường Thải Nhi gốilên, giơ tay lên vuốt ve tai của nàng, nhẹ nhàng lướt qua,

"Ta biết mà, sưphụ nói, học xong công phu, về sau có thể bảo vệ nương tử.

"

Đường Thải Nhi nói xong xoay người một cái, chống cằmnằm bên cạnh Dạ Ngu Ngốc, cúi đầu nhìn xuống mắt hắn,

"Dạ Nhi vốn vẫn cóthể bảo vệ ta mà! Ha ha

~"

Nói đến đây, nàng quả thật đã chịu khổ không ít, đầutiên là bị thiêu, bị người chửi là phù thủy, lại bị điên tiên nhân điểm huyệtđứng một ngày, mặc dù lúc sau đã nhổ râu của lão để bớt tức, nhưng mà nhớ lạitoàn bộ, hôm nay là ngày xui nhất. . . . . .

Dạ Ngu Ngốc giơ tay lên ôm khuôn mặt của Đường ThảiNhi, khẽ lắc đầu,

"Dạ Nhi đã không bảo vệ nương tử thật tốt, thân là tướngcông không thể để cho nương tử chịu tí ủy khuất nào.

"

Trong lòng Đường Thải Nhi thấy ấm áp, sau đó gãi gãihai má,

"Ai dạy ngươi nói lời này?

"

"A! Cần Nhi!

"

Chân mày Đường Thải Nhi cau lại,

"Cần Nhi? ! Nữnhân từ đâu tới? !

"

"Chính là nữ nhân xấu nha! Ép ta và tiểu TịchTịch thành thân chính là người xấu!

"

Hai mắt Đường Thải Nhi đảo quanh một vòng, nhớ lại vịđại tiểu thư ở Khương Biệt trại,

"Thì ra là. . . . . . Nàng thật sự dạyngươi. . . . . .Rất tốt. . . . . . A, đúng rồi, sư phụ giao cho ngươi, ngươi đãhọc xong chưa?

"

Chân mày của Dạ Ngu Ngốc nhảy dựng, bộ dạng thoạt nhìncó chút giống công tử phong lưu,

"Nương tử có muốn thử một chútkhông?

"

". . . . . . Cái gì. . . . . . Thử mộtchút?

"

Dạ Ngu Ngốc lật người, ôm Đường Thải Nhi đặt ở phíadưới,

"Đương nhiên là bay rồi!

"

Dứt lời, Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy gió đêm thổi quatai, trong nháy mắt, đã cùng Dạ Ngu Ngốc bay vọt đến giữa rừng. Màn đêm yêntĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xác, tiếng quần áo tung bay, tiếng thở gấp của DạNhi cùng với tiếng lòng ngày càng mãnh liệt của mình.

"Nương tử, nhìn xem ~ Dạ Nhi rất thông minh nha!Sư phụ dạy Dạ Nhi, Dạ Nhi đã học được nha!

"

Đường Thải Nhi cười, ôm cổ Dạ Ngu Ngốc,

"Đúngnha! Dạ Nhi thông minh nhất.

"

"Oa a

~" Dạ Ngu Ngốc ôm Đường Thải Nhi, ngồitrên nhánh cây, vẻ mặt thuần túy, vui sướng.

Hai mắt Đường Thải Nhi chuyển một cái, buông lỏng cánhtay đang ôm Dạ Ngu Ngốc

"Đến đây, ta với ngươi tỷ thí một chút, xem xemngươi có thể đuổi kịp ta hay không!

" Dứt lời, xoay người bay vọt đi.

Dạ Ngu Ngốc có chút hoảng hốt, lập tức kêu to,

"Nương tử đừng chạy! !

"

Cửa sơn động.

Điên tiên nhân mang theo bình rượu hồ lô, nhìn haingười khoa chân múa tay trong đêm, không khỏi thở dài,

"Người trẻ tuổi a,luôn có sức sống

~"

Tiếp theo xoay người đi vào trong động, bước đi loạngchoạng.

Trong đầu thoáng qua phương pháp giải cổ mà Đường ThảiNhi nói lúc chập tối, vuốt vuốt chòm râu,

"Chỉ mong không phát sinh chuyệngì nữa. . . . . .

"

## 32. Chương 32 : Liễu Phủ Nhiều Thay Đổi

Hôm sau, Đường Thải Nhi hái vài quả dại, lại gói gànướng còn dư của tối hôm qua bằng giấy dầu, kéo Dạ Ngu Ngốc chuẩn bị lên đường.

Điên tiên nhân nhảy tới trước mặt hai người chắn đườngđi lại, lo lắng khuyên nhủ:

"Nha đầu, ngươi thật sự buông tay mặc kệ sao?!

"

Đường Thải Nhi vung ống tay áo lên, ngữ khí dứt khoát,

"Mặc kệ, vốn không liên quan đến ta, còn khiến ta thiếu chút nữa bị chếtcháy, ta cứ mặc kệ đấy!

"

Dạ Ngu Ngốc đêm mở miệng, bắt được ống tay áo củaĐường Thải Nhi,

"Nương tử, mặc kệ Vân Nhi tỷ sao?

"

Đường Thải Nhi nghe vậy dừng lại một chút, vẻ mặt dodự.

Điên tiên nhân thấy thế cười hì hì nói:

"Theo tađược biết, nha đầu ngươi đã đồng ý với Liễu Chiêu Vân sẽ cứu Liễu Sanhnhư?

"

"A! ! !

" Đường Thải Nhi tuyệt vọng hét to,ngồi xuống bên cạnh bàn đá,

"Vậy lão nói phải làm sao bây giờ? !

"

Điên tiên nhân thấy Đường Thải Nhi đã thỏa hiệp, haimắt nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi cười ha ha,

"Ẩn vào Liễu phủ, giảicổ độc cho Liễu Sanh.

"

"Lão có biện pháp để hắn phối hợp sao?

"Đường Thải Nhi nhíu mày hỏi, giải cổ này không phải chỉ tìm được nơi ở của cổlà có thể dễ dàng giải được, mà còn cần lập tức nuôi kí chủ của cổ, hai bên đềukhông thể hơn kém nhau, nếu không hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.

Điên tiên nhân vuốt vuốt chòm râu, cũng có chút nhứcđầu,

". . . . . . Cứ lén đem Kim Chung cổ đến đây đã.

"

Đường Thải Nhi trừng hai mắt,

"Ta không đi.

"

"Lão hủ ta sẽ đi, ngươi nói cho ta biết ở đâu làđược.

" Điên tiên nhân cười ha ha hỏi.

Dạ Ngu Ngốc bắt được cánh tay của điên tiên nhân,

"Sư phụ! Rất nguy hiểm, phải cẩn thận nha!

"

"Đồ đệ ngoan. . . . . .Vi sư rất cảm động nha. .. . . .

"

Đường Thải Nhi liếc mắt, dựa vào vai Dạ Ngu Ngốc,thảnh thơi bắt chéo hai chân,

"Ta nói lão nhân quái dị này, tại sao lãolại để ý đến chuyện của Liễu gia như vậy chứ?

"

Mí mắt của điên tiên giật giật với tốc độ rất nhanh,hốt hoảng động trái động phải,

"Đâu có. . . . . . Lão nhân ta hay thích lochuyện bao đồng mà thôi.

"

"Có ẩn tình, không nói ta sẽ không giúp giải cổđâu!

"

"Nha đầu chết tiệt kia!

" Điên tiên nhân lậptức dựng râu trợn mắt.

Dạ Ngu Ngốc cũng tò mò nhìn điên tiên nhân,

"Sưphụ, có bí mật gì sao? Hả?

"

Điên tiên nhân lắc đầu một cái, vẻ mặt tái nhợt vuốtvuốt mấy sợi tóc rối tung, ngồi vào phía bên kia của bàn đá,

"Ai. . . . .. Liễu Sanh. . . . . .

"

"Là nhi tử của lão? !

" Đường Thải Nhi khôngđợi điên tiên nhân nói xong đã mở miệng giành trả lời.

Điên tiên nhân nóng nảy quay đầu lại hung hăng địnhđánh Đường Thải Nhi,

"Nhi tử của ngươi thì có!

"

"Ta trốn

~" Đường Thải Nhi linh hoạt trốnđược ở phía sau lưng Dạ Ngu Ngốc, tiếp tục hỏi,

"Vậy là ai hả?

"

"Là đồ đệ của ta. . . . . .

" Điên tiên nhâncó vẻ cô đơn, trên gương mặt già nua lộ ra tia mệt mỏi, có thể nhìn ra được,lão rất để ý đến người đồ đệ này.

Đường Thải Nhi sờ sờ cằm, híp mắt nhìn về phía điêntiên nhân,

"Đồ đệ của lão muốn thiêu chết ta. . . . . .

"

"Sao ngươi thù dai như vậy, ta không phải đã cứungươi thoát ra sao!

"

"Hừ ~ Thù dai chính là bản tính của Đường ThảiNhi ta ~ Hiện tại sao có nhiều kẻ tùy tiện ám toán ta như thế chứ, đầu tiên làTịch Thanh, hiện tại là Liễu Sanh, cả hai lần ta đều thiếu chút nữa mất mạng!Mạng của ta sao cứ lận đận như vậy. . . . . .

"

"Sanh nhi có tư chất tự nhiên rất cao, căn cốtrất tốt, là một nhân tài tốt để luyện võ, nhưng Kim Chung cổ thực sự đã hủyhoại hắn!

" Điên tiên nhân tức giận, khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt tảnmát ra khí chất của cao thủ, khiến Đường Thải Nhi ngồi ở bên cạnh không khỏinhích qua bên cạnh.

Dạ Ngu Ngốc cắn móng tay, suy nghĩ một chặp,

"Vậy. . . . . . Liễu công tử chính là sư huynh của ta nha.

"

Điên tiên nhân gãi gãi đầu, quay lại nhìn hai người,

"Các ngươi đừng hỏi nữa, ta đi trộm Kim Chung cổ, nha đầu, vẽ bản đồ chota.

"

------------------

Bên trong khách điếm phố Đông quận Tây.

“Cốc cốc” Hai tiếng tiếng gõ cửa vang lên, nam tử mặcáo đơn (áolót) màu xanh ngồi ở bàn uống trà, đuôi lông mày nhướnglên, nhìn về phía cửa phòng,

"Vào đi.

"

Hai thủ hạ mặc áo vải nghe tiếng đi vào, sau đó xoayngười đóng chặt cửa phòng lại, tiếp đó khom lưng chắp tay nói:

"Lâm đạinhân, bọn thuộc hạ không tra ra được.

"

Nam tử mặc áo đơn màu xanh nghe vậy đặt chén tràxuống, hàng lông mày đẹp mắt nhăn lại cùng một chỗ, đôi mắt thanh tú nhìn ngoàicửa sổ.

"Lâm đại nhân. . . . . .

" Hai tên thủ hạnhìn nhau, sau đó vâng dạ mở miệng.

Lâm Mục nghiêng đầu nhìn phía hai người, giọng nói êmái nhưng đầy nôn nóng,

"Một chút tin tức cũng không có sao?

"

"Mấy ngày nay người cầm đầu vây cánh của thái tửliên tục tìm một nữ tử. . . . . .

"

"Chúng tìm nữ nhân làm cái gì?

" Lâm Mục khóhiểu mở miệng.

"Thuộc hạ cũng không hiểu, chẳng qua chỉ sợ nữ tửnày có thể có liên quan đến chủ tử hay không?

"

Lâm Mục cau chân mày lại,

"Nữ nhân. . . . ..

" Suy nghĩ một chặp,

"Tóm lại các ngươi phải quan sát cẩn thận vâycánh của thái tử, bất kỳ tình huống gì đều phải kịp thời báo cáo với ta.

"

"Vâng!

"

Thấy người đã rời khỏi phòng, Lâm Mục đứng lên đi tớibên cửa sổ, nhìn dòng người đi lại trên đường phố có chút đăm chiêu.

Quạt xếp trong tay khẽ phất ra, chữ “Lâm” trên quạt cũng theo đó mà hiện ra.

"Tam điện hạ, nhất định không được xảy ra chuyệngì. . . . . .

"

------------------

Điên tiên nhân dễ dàng lẻn vào Liễu phủ, theo bản đồmà Đường Thải Nhi vẽ tìm được chỗ của Kim Chung cổ, nhấc viên gạch lên, nhìncái hũ trước mặt, lão không khỏi càu nhàu,

"Ngươi là ma vật hại người, ởtrong này nghỉ ngơi rất thoải mái phải không? Hừ, đợi lát nữa có người sẽ thuthập ngươi!

"

Vừa lãi nhãi vừa cất cái hũ vào trong túi vải, sau đóđứng dậy quan sát xung quanh, thân thể vừa muốn rời đi lại ngừng một lát, vuốtvuốt chòm râu, bất đắc dĩ lắc đầu.

"Đã nhìn thấy, vì sao không xuất hiện đi?

"Điên tiên nhân cười đùa hỏi.

Một đôi chân thong thả từ trong góc phòng bước ra,gương mặt tái nhợt của Liễu Sanh xuất hiện trước mặt điên tiên nhân,

"Quảnhiên không gạt được mắt thần của sư phụ.

"

"Chỉ sợ là ngươi cố ý để cho ta phát hiện.

"

"Ha ha.

" Liễu Sanh cười,

"Sư phụ chínhlà sư phụ.

"

"Sanh nhi. . . . . .

"

Liễu Sanh chân thành cất bước đến cạnh ghế ngồi, suyyếu ho hai tiếng, sau đó từ từ ngồi xuống. Vẻ mặt tươi cười nhưng lộ ra mệt mỏinhìn điên tiên nhân, sợi tóc màu trắng xõa trên vai, để lộ hai mắt hõm sâu tốiđen nhưng vô thần.

"Sư phụ cũng biết, thứ người đang ôm trong ngựclúc này, là mạch sống của đồ nhi.

"

"Biết, vi sư có biết, đây cũng là thứ ma quỷ đãgặm nuốt linh hồn ngươi !

"

Liễu Sanh ngã người dựa vào trên ghế, khóe miệng nhếchlên một nụ cười,

"Sư phụ, người muốn cứu con?

"

"Đúng vậy.

"

"Đường Thải Nhi là được người cứu đi à. . . . ..

"

"Nha đầu đó là người duy nhất có thể cứu đượccon!

"

"Con biết. . . . . .Nếu như sư phụ không ra tay,nàng cũng không chết được.

" Liễu Sanh lấy khăn lụa trong tay áo ra, lauvệt máu bên mép.

Điên tiên nhân nghe vậy yên lặng hồi lâu, sau đó hípmắt hỏi:

"Sanh nhi, ý của con là gì?

"

"Trên pháp trường kia có ngăn chứa ngầm, sau khilửa che mắt người, sẽ có người di hoa tiếp mộc\*, cứu Đường Thải Nhi đi.

"

(\*Dihoa tiếp mộc (dời hoa nối cây) nguyên là tên một trong 36 kế mà người TrungQuốc thường đề cập đến. Di hoa tiếp mộc là thủ đoạn vu oan giá họạ, đẩy tội lỗicủa người này sang cho người khác bằng cách dựng những chứng cớ giả tạo, đánhlừa cơ quan pháp luật.)

"Chẳng lẽ vây cánh của thái tử muốn đối phó vớinha đầu đó? Con muốn dùng cách này âm thầm cứu nha đầu đó sao? Nhưng mà, Sanhnhi, lúc nha đầu đó phát hiện ra nơi này, tại sao con không trực tiếp. . . . ..

" Điên tiên nhân có chút khó hiểu hành động lần này của Liễu Sanh.

Liễu Sanh cau mày, cố nhịn buốt nhức đang xé rách cổhọng cùng với đau đớn như có ngàn côn trùng đang gặm nuốt trong cơ thể, ngướcmắt nhìn điên tiên nhân,

"Bởi vì có người theo dõi, con không thể. . . . .. Hơn nữa. . . . . . Con không xác định, rốt cuộc nàng có mấy phần nắm chắc,nếu như thất bại, con sẽ bị mất mạng. . . . . .

"

"Đồ nhi ngoan, đi cùng vi sư, mạng của con tuyệtđối giữ được!

" Điên tiên nhân bước lên, nắm tay Liễu Sanh dẫn hắn đi.

Liễu Sanh không còn chút sức lực, ho sặc sụa, khôngngừng khua tay,

"Khụ khụ. . . . . . Không. . . . . . Khụ khụ. . . . . .Không thể. . . . . .

"

"Ơ kìa! ! Tại sao vậy! !

"

"Nếu con đi, Vân Nhi sẽ gặp nguy hiểm.

"

"Vậy. . . . . . Vậy phải làm sao bây giờ?

"

"Sư phụ trở về trước đi, giờ tý tôi nay, xin sưphụ dẫn Đường cô nương vào phòng con, tiến hành giải cổ.

" Đôi môi tái nhợtcủa Liễu Sanh nhuộm màu máu, hai tay chống đầu gối đứng lên, rốt cuộc cơ thểnày phải chịu giày vò đến khi nào đây. . . . . .

Vẻ mặt của điên tiên nhân vừa chuyển,

"Được! Sanhnhi cố gắng bảo trọng.

" Dứt lời phi thân bay đi.

Cơ thể Liễu Sanh lảo đảo muốn ngã, cước bộ tập tễnh đivề trước,

"Có thể. . . . . . Liễu Sanh ta nhất định có thể sốngtiếp.

"

--------------

Phòng tối.

Một tên thuộc hạ ghé vào bên tai Trương Hằng nói cáigì đó, người sau giận dữ,

"Tiện nhân kia!

"

"Chủ tử có gì phân phó?

"

Khóe miệng Trương Hằng co quắp, giật giật mấy cái, ánhmắt dần dần sắc bén, sau đó cười lạnh,

"Chuẩn bị đi, tối nay bắt ba batrong rọ.

"

"Vâng! Liễu công tử kia chủ tử định xử lý thếnào?

"

Trương Hằng giật giật bàn tay, năm ngón tay vừa thảlỏng lại nắm chặt,

"Ta sẽ tự xử lý. . . . . .

"

---------------

Sau khi Đường Thải Nhi và Dạ Ngu Ngốc giải quyết xongbữa trưa ngon lành, rốt cuộc cũng thấy điên tiên nhân thảnh thơi trở về, đồngthời còn đang ôm một túi vải trong ngực, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết đâylà cái gì.

"Lão nhân quái dị đã thắng lợi trở về nha

~"Đường Thải Nhi há miệng cắn quả dại, cười cười nhìn điên tiên nhân đang đếngần.

“Cạch!” Điên tiên nhân đặt Kim Chung cổ ở trước mặtĐường Thải Nhi,

"Kim Chung cổ.

"

"Mượn được một cách suôn sẻ như vậy sao? Không aitheo dõi lão chứ?

" Đường Thải Nhi vừa nói vừa nhướng cổ dùng sức nhìn phíasau điên tiên nhân.

Điên tiên nhân nghe vậy không khỏi càng thêm kiêu căngtự kỷ cười to hai tiếng,

"Trên giang hồ chưa có một ai có thể theo dõi lãohủ ta! Ha ha ha! !

"

"Vậy ra, lão cũng là cao nhân nha

~" ĐườngThải Nhi cười vỗ vỗ vai lão.

Điên tiên nhân vuốt vuốt chòm râu, cầm bầu rượu bênhông lên vui vẻ uống hai hớp, đợi sinh lực trở lại, liền nói hết mọi chuyện củaLiễu Sanh cho Đường Thải Nhi.

"Lão nói. . . . . .Ta bị hỏa thiêu, là vì hắnmuốn cứu ta sao?

"

"Ừ, hắn muốn di hoa tiếp mộc.

"

Đường Thải Nhi trợn tròn hai mắt, đầu óc chuyển độngrất nhanh,

"Từ từ, đợi một chút. . . . . . Hắn cứu ta? Có ai muốn hại tasao?

"

"Cái này. . . . . .

"

"Chẳng lẽ. . . . . .Là đồng bọn với mấy kẻ đã ámsát ta và Dạ Nhi gần đây, vậy tại sao Liễu Sanh có qua lại với đám sát thủ này.. . . . . Chẳng lẽ hắn với bọn chúng vốn là cùng một nhóm? !

" Đường ThảiNhi trừng mắt nói to.

Điên tiên nhân ấp a ấp úng không biết nên trả lời thếnào,

"Tiểu nha đầu ngươi sao nhạy cảm như vậy chứ. . . . . .

"

"Lão nói phải hay không phải!

"

"Phải . . . . .

"

"Hừ! Thì ra từ đầu đã là âm mưu. . . . . . Vậy .. . . . Lúc chúng ta gặp hắn chỉ sợ cũng nằm trong kế hoạch của đám người kia,trước khi để chúng ta rời đi đã làm tốt việc mai phục trong khách điếm.

"

"Đường nha đầu thông minh, cái gì cũng đã nghĩtới.

"

"Vậy ta hỏi lão, rốt cuộc người gây bất lợi chota và Dạ Nhi là ai?”

Điên tiên nhân bất đắc dĩ vuốt vuốt chòm râu,

"Việc này lão hủ ta cũng không biết, ngươi phải hỏi Sanh nhi, chắc nóbiết.

"

Ánh mắt Dạ Ngu Ngốc ngốc trệ nhìn Đường Thải Nhi, hiểnnhiên trong đầu hắn là một mớ hỗn độn, căn bản không cách nào nghĩ ra,

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy. . . . . . Nương tử. . . . . .

"

Đường Thải Nhi lắc đầu một cái không trả lời Dạ NguNgốc, quay đầu nhìn điên tiên nhân,

"Tiền bối tự nhận là công lực mạnh baonhiêu?

"

"Sao?

"

"Tối nay chúng ta vào Liễu phủ, tiền bối có thểbảo vệ an toàn cho hai người chúng ta không?

" Đường Thải Nhi nghiêm túchỏi, trên mặt không còn vẻ nghịch ngợm như thường ngày.

Điên tiên nhân cười cười,

"Có lão hủ ở đây, tuyệtđối sẽ không để một ai làm hai ngươi bị thương.

"

"Được, tối nay Thải Nhi sẽ đi cùng tiền bối vàoLiễu phủ cứu Liễu Sanh.

"

--------

Rừng cây bên hồ, Đường Thải Nhi ngồi trên tảng đá bênbờ nhìn mặt nước đến ngẩn người.

Dạ Ngu Ngốc đi nhẹ chân, len lén chạy tới sau lưngĐường Thải Nhi, đang muốn che hai mắt nàng, lại nghe thấy nàng dịu dàng nói,

"Luyện võ với sư phụ xong rồi sao?

"

"Sao nương tử biết ta ở phía sau?

" Dạ NguNgốc vừa nói vừa từ sau lưng nàng ôm nàng vào trong ngực,

"Ha ha, nương tửthật là lợi hại nha.

"

"Ngu ngốc, ta thấy bóng của ngươi!

" ĐườngThải Nhi vừa nói vừa chỉ chỉ cái bóng đang phủ lấy mình.

"A. . . . . . Thì ra là vậy. . . . . .

" DạNgu Ngốc nhìn cái bóng của mình,

"Nhìn kìa, bóng của nương tử ở trong bóngcủa Dạ Nhi!

"

"Ừ hừ

~" Đường Thải Nhi để mặc cho Dạ NguNgốc ôm,

"Dạ Nhi, ngươi muốn nhớ lại quá khứ không?

"

"Ừ? Nương tử có trong quá khứ của Dạ Nhikhông?

"

Đường Thải Nhi bật cười:

"Dĩ nhiên khôngcó.

"

"Vậy không cần nhớ lại, hiện tại đang rất tốt mà,Dạ Nhi nhớ nương tử, nhớ tiểu Tịch Tịch, còn có. . . . . . Còn có. . . . ..

"

"Sao?

" Đường Thải Nhi ngửa đầu nhìn hắn.

"Còn có tiểu Lam Lam, hừ!

" Dạ Ngu Ngốc bĩumôi nói.

Đường Thải Nhi nhìn bộ dạng dễ thương của hắn khôngkhỏi vui vẻ mà cười to,

"Ha ha! Dạ Nhi thấy ăn dấm có ngon không! Ha ha!!

"

"Hắn giành nương tử của ta, là người xấu!

"

"Dạ Nhi ngoan, không được ghét Lam đại ca nha,nếu không có hắn, chúng ta sẽ không thể ở chung một chỗ như bây giờ đâu

~"

Dạ Ngu Ngốc nhoẻn miệng cười,

"Nghe nương tử!

"

Trong khoảnh khắc hai mắt Đường Thải Nhi bịt kín mộttầng si mê,

"Tiểu Dạ Nhi, nụ cười ngon miệng như vậy nhưng có thể giếtngười nha

~"

"Nương tử đang nói cái gì vậy?

"

"Đến đây! Để nương tử ta nếm đôi môi đỏ mọng ngonmiệng của ngươi đi!

"

"A! !

"

## 33. Chương 33 : Nửa Đêm Tính Nhầm Gặp Mai Phục

Đêm đến.

Ba người vượt nóc băng tường bên trong thành Tây quận,cuối cùng cũng đặt chân vào bên trong Tây viện của Liễu phủ.

Đường Thải Nhi quay đầu nhìn Dạ Ngu Ngốc rồi giơ ngóntay cái lên, dùng khẩu hình miệng nói “Khinh công không tệ!”

Dạ Ngu Ngốc híp mắt cười ngọt ngào, mân mê môi củaĐường Thải Nhi muốn ấn lên một nụ hôn. Đường Thải Nhi cười trộm, nhìn bàn taycủa Dạ Ngu Ngốc,

"Làm gì vậy, ha ha ha. . . . . .

"

Tiênnhân điên nghe tiếng quay đầu lại, thì đúng lúc nhìn thấy hai người tình chàngý thiếp, không khỏi giận dữ,

"Lúc nào rồi! Còn chơi nữa!

"

Dạ Ngu Ngốc le lưỡi, còn Đường Thải Nhi thì làm bộdạng con cọp mẹ,

"Đi nhanh đi!

"

Tiên nhân điên không khỏi liếc mắt khinh bỉ, nhưngkhông thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi về phía trước.

Ba người đứng trên nóc nhà, tiên nhân điên chỉ vàophòng phía đối diện nói:

"Đó chính là phòng của Sanh nhi.

"

Đường Thải Nhi ồ một tiếng, chuẩn bị đi vào lại bịtiên nhân điên kéo lại.

"Làm sao vậy?

"

"Chưa đến lúc.

" Tiên nhân điên cau mày nói.

Đường Thải Nhi quay đầu nhìn căn phòng tối đen như mựcphía đối diện,

"Hắn không thắp nến nhất định là vì không muốn người khácchú ý, khiến người theo dõi hắn cho là hắn đã ngủ rồi!

"

"Aizz. . . . . .

" Điên tiên nhân thở dài,

"Có lẽ vậy, chúng ta xuống thôi.

"

Đường Thải Nhi đập đập Dạ Ngu Ngốc mấy cái,

"Cầmđoản đao này đi, tí nữa phải chú ý theo sát ta!

"

"Ừ.

"

Ba người lần lượt nhảy từ trên nóc nhà xuống, đi vào trongphòng, Đường Thải Nhi đi sau cùng, đưa tay đóng kín cửa phòng, mượn hơi ánhtrăng mờ mờ, miễn cưỡng có thế thấy cách bài trí trong phòng.

"Liễu công tử?

"

"Sanh nhi?

"

Tiên nhân điên rón rén đi đến giường, híp mắt muốnthấy rõ người nằm trên giường, khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng mới xác nhận,

"Sanh nhi, dậy đi, chúng ta tới rồi.

"

Lắc lư mấy cái, Liễu Sanh vẫn nằm ở đó không chút phảnứng.

Đường Thải Nhi nhìn quanh bốn phía, thấy tiên nhânđiên đột nhiên không lên tiếng, lòng đầy nghi vấn,

"Lão nhân, lão. . . . ..

"

Tiên nhân điên nắm cổ tay Liễu Sanh, nhờ ánh trăng cóthể thấy vẻ mặt lão đã tái nhợt, không nói được lời nào.

"Sư phụ, người làm sao vậy?

" Dạ Ngu Ngốccũng lo lắng nhìn sang.

Đường Thải Nhi kinh hãi, vội vàng bước dài tới, vừamới đụng vào cơ thể tiên nhân điên, đã thấy lão nâng cặp mắt xa xôi lên,

"Chết. . . . . .Sanh nhi của ta. . . . . . Chết. . . . . .

"

"Tại sao có thể như vậy!

" Đường Thải Nhi vộivàng bắt lấy cổ tay Liễu Sanh để bắt mạch, lại không tìm ra mạch đập nào. . . .. .

"Chúng ta đã tới chậm một bước, vẫn không thể cứusống hắn. . . . . .

" Tiên nhân điên cũng nhịn không được nữa mà khóc to,những nếp nhăn trên mặt bám đầy nước mắt, lúc này tiếng khóc già nua khiến chongười nghe cảm thấy chua xót vô cùng.

"Nương tử!

" Dạ Ngu Ngốc kêu lên chỉ vào ánhsáng từ ngoài cửa hắt vào phòng.

Đường Thải Nhi cau mày nhìn ra ngoài cửa, tức giậnmắng,

"Con bà nó! Trúng bẫy rồi!

"

Lời còn chưa dứt, cửa phòng đã bị người ta đá văng,một nhóm người vọt vào, tay lăm lăm cây kiếm, căn phòng vốn đang tối thui đượcvô số bó đuốc chiếu sáng trưng.

Đường Thải Nhi kéo Dạ Ngu Ngốc bảo hộ ở phía sau, dùngdư quang nhìn về phía tiên nhân điên,

"Lão tiền bối, Thải Nhi biết ngườimất đi ái đồ, lòng đau như cắt, nhưng thời khắc nguy hiểm, xin tiền bối tỉnhlại!

"

Tiên nhân điên lại giống như không nghe thấy cái gì,vẫn nắm tay Liễu Sanh mà khóc. Cứ khom lưng đứng một chỗ, mặc thời gian trôiqua vô ích, không chịu quay đầu nhìn bên này một cái.

Đường Thải Nhi cắn răng, cảm thấy bất ổn. Nhiều ngườinhư vậy, bảo nàng làm sao có thể mang hai người không bình thường này thoát đi!

"Giết.

"

Ra lệnh một tiếng, bảy, tám tên cao thủ cùng lên.Đường Thải Nhi vung đoản đao liều mạng đánh tới, bình thường nàng không muốn đảthương người khác, nhưng hôm nay vung đao đều đâm vào chỗ hiểm. Đao đã tẩm độc,chỉ cần bị nàng rạch trúng người chắc chắn sẽ chết. Vốn có thể khả năng biếtđược điểm trí mạng, nhưng lúc này nàng phải đối mặt với những cao thủ số một,nên chỉ có thể miễn cưỡng tự thủ.

Nhưng sức lực cũng dần dần yếu đi, một lần phân tâm,trường kiếm của đối phương đâm thẳng vào thân thể của nàng. Trong đầu ĐườngThải Nhi đã bắt đầu hiện lên cảnh máu thịt văng tung tóe.

Rốt cuộc không thể chịu nổi đối đầu như vậy nữa, ĐườngThải Nhi hắng giọng rống to:

"Tiên nhân điên! ! Lão quên lão đã nói cái gìsao! Lão phải bảo vệ an toàn cho hai người chúng ta, hôm nay lão muốn nuốt lờisao? ! !A? ! ! ! Con bà nó, ta sắp chết! !

"

Theo tiếng rống to của Đường Thải Nhi, một bóng trắngtheo vào. Kiếm quang chợt lóe, một chiêu đã áp chế vô số trường kiếm trên đoảnđao của Đường Thải Nhi, đám cao thủ đều là lui về phía sau mấy bước.

Đường Thải Nhi sửng sốt, khi thấy rõ bóng lưng cao totrước mặt thì thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Trong khoảnh khắc một dòng nướcmũi, một dòng nước mắt dính vào quần áo sau lưng của đối phương,

"Ô ô ô ô.. . . . . Người tốt! Ô ô ô. . . . . . Ngươi xuất hiện. . . . . .

"

"Này! Nữ nhân ngươi bẩn không chịu được! Đừng launước mũi lên người ta!

"

"Tiểu Tịch Tịch! !

" Ánh mắt Dạ Ngu Ngốc lóelên nhìn Tịch Thanh,

"Ngươi tới cứu chúng ta!

"

"Đường huynh! Cho ngươi!

" Tịch Thanh duỗimột cánh tay, đưa một thanh bảo kiếm bạch ngọc trong suốt tới trước mặt ĐườngThải Nhi.

Đường Thải Nhi lau khô nước mắt, nhìn bảo kiếm trongtay nghi ngờ nói:

"Đây là?

"

"Trạm Lô kiếm!

" Tịch Thanh đáp lại, đồngthời xông lên lần nữa,

"Bảo vệ Dạ Nhi!

" Dứt lời, cầm kiếm chống lạiđám sát thủ, hoàn toàn tháo bỏ nguy hiểm cho hai người Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi sững sờ tại chỗ, nhìn Trạm Lô kiếmtrong tay,

"Tịch huynh. . . . . .

" Cảm động mãnh liệt xông lên tráitim Đường Thải Nhi.

Không ngờ Tịch Thanh lại đưa bảo kiếm cùng một cặp vớiThắng Tà kiếm là Trạm Lô kiếm đưa ình, bao nhiêu ân huệ đây! Nhà TịchThanh nghèo và loạn như vậy lại có thể tặng thứ quý báu như thế này! Làm saoĐường Thải Nhi nàng không cảm động cho được. . . . . .

"Nương tử cẩn thận!

" Dạ Ngu Ngốc túm lấyĐường Thải Nhi, một đao đâm vào lồng ngực của tên thích khách kia, sau đó gọngàng rút ra đoản đao ra,

"Nương tử không bị thương chứ?

"

Đường Thải Nhi phục hồi tinh thần lại, trong nháy mắtthần thái sáng láng, rút Trạm Lô kiếm ra,

"Không có chuyện gì! Ta giếtgiết giết giết giết chúng! !

" Dứt lời, vung trường kiếm lên, vừa vặn ngănlại công kích của một tên thích khách, mở ra trận đánh oanh oanh liệt liệt.

Tịch Thanh rất nhanh đã giải quyết hết một nửa đámthích khách. Số còn lại một mình hắn ta cũng dư sức đối phó. Đường Thải Nhi lôiDạ Ngu Ngốc đến bên cạnh tiên nhân điên, nàng túm chòm râu của tiên nhân điên,căm tức nhìn lão,

"Lão nhân quái dị tỉnh lại cho ta! ! Đồ đệ này của lãođã chết, nhưng Dạ Nhi còn sống! ! Lão không thể chỉ lo người chết mà không quantâm người sống! Lão tỉnh táo lại cho ta!

"

Hai mắt đục ngầu của tiên nhân điên dần dần khôi phụctiêu cự, nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Dạ Nhi. . . . . .

"

"Lão nhân à, lão phải có chút bộ dạng của vĩ nhânchứ, hoặc là báo thù cho Liễu Sanh cũng được! Lão ở đây thương tâm thì có íchlợi gì chứ!

"

"Là ai. . . . . . Là ai! ! ? Là ai đã giếtnó!

" Tâm tình của tiên nhân điên lập tức không ổn định, một chưởng đẩyĐường Thải Nhi ra.

"A!

" Đường Thải Nhi bị chưởng phong mạnh mẽđánh ngã vào vách tường, trong nháy mắt một ngụm máu tươi theo miệng trào ra.

"Nương tử! Nàng có sao không!

" Da ngu ngốckinh hoảng nhìn Đường Thải Nhi bị hộc máu, không ngừng cầm tay áo của mình laumáu trên khóe miệng nàng.

Đường Thải Nhi ôm vai phải bị đánh, nhìn về phía điêntiên nhân, ngón tay chỉ vào Trương Hằng, kẻ đứng sau lưng đám sát thủ,

"Đồđệ của lão chính là bị hắn giết.

"

Trương Hằng căng thẳng, sau đó hừ lạnh. Đường Thải Nhithật sự chỉ đúng người rồi, không ngờ lại đoán được, Liễu Sanh đúng là. . . . .. Là bị Trương Hằng hắn hành hạ tới chết . . . . . .

Điên tiên nhân tức giận, liếc thấy Trương Hằng, bàntay gầy guộc nắm chặt thành quyền,

"Trương Hằng, bè lũ của Thái Tử. Sanhnhi khi còn sống bị ngươi ức hiếp, hôm nay ngay cả tính mạng của nó ngươi cũngkhông bỏ qua cho!

"

Trương Hằng không sợ chết, cười,

"Chó ngoan ta sẽgiữ nó lại, không nghe lời, đương nhiên phải giết chết

~"

"Bè lũ của Thái Tử. . . . . .

" Đường ThảiNhi lia ánh mắt sắc bén nhìn Trương Hằng, lại nhìn Dạ Ngu Ngốc bên cạnh, tronglòng thầm nói, tại sao người của Thái Tử lại muốn giết Dạ Nhi? !

Thắng Tà kiếm đâm một nhát phóng khoáng, tên thíchkhách cuối cùng cũng theo đó ngã xuống đất. Tịch Thanh vung kiếm, dòng máu đỏtươi theo thân kiếm không ngừng nhỏ xuống đất. Hắn nhìn về phía Trương Hằng,lại liếc mắt nhìn tiên nhân điên, biết rõ người này không cần mình phải độngthủ.

"Ngươi không sao chứ?

" Tịch Thanh đi tới bêncạnh Đường Thải Nhi, ngồi chồm hổm xem xét vết thương của nàng.

Đường Thải Nhi khoát tay,

"Không có gì đáng ngại,chỉ là vết thương nhỏ. Tịch Thanh, ngươi đi cứu Vân Nhi tỷ đi, chắc tỷ ấy đangbị nhốt ở đâu đó.

"

Tịch Thanh gật đầu, nắm trường kiếm, thân hình chợtlóe, biến khỏi phòng.

Vô số cây đuốc rơi xuống, sau đó dần dần tắt ngúm. Cảcăn phòng lại chìm trong bóng tối, hơn mười xác chết nằm trên mặt đất khiến chocăn phòng có vẻ lạnh lẽo khác thường.

Saumột khắc, chỉ cảm thấy ánh sáng trắng chợt lóe trước mắt, song chưởng của tiênnhân điên nhanh như tia chớp đánh tới Trương Hằng.

Trương Hằng phi thân vọt về sau, tránh khỏi công kíchcủa tiên nhân điên. Ống tay áo tung bay, lại lật người nhảy một cái, bay lênnóc nhà,

"Vãn bối biết không đánh lại tiên nhân, hôm nay cũng không nghĩsẽ so chiêu.

"

Mà tiên nhân điên đời nào chịu bỏ qua cho hắn, thânhình cực nhanh. Trương Hằng chưa nói xong đã bị vỗ một chưởng trúng vào tránhắn.

Trong con mắt, miệng của Trương Hằng, máu tươi trào ranhư suối, thân thể bất động một giây, rồi hai đầu gối chợt khụy xuống đất.

"Ta muốn ngươi đền mạng cho Sanh nhi! !

"Tiên nhân điên rống một tiếng, cầm đầu Trương Hằng, bỗng nhiên dùng lực.

Đường Thải Nhi bị mọi việc trước mắt dọa sợ đến mứcnói không nên lời. Xác chết đáng sợ, mùi máu tanh trong phòng cũng đáng sợ.Nhưng mà, nhìn đầu người bị rớt xuống đất, cũng khiến người ta sợ hãi muốn nônmửa.

Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy thân thể trong nháy mắtlạnh như băng, nắm thật chặt bàn tay của Dạ Ngu Ngốc,

"Dạ Nhi. . . . . .Chúng ta đi. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc chớp mắt, trên mặt không có chút vẻ sợ hãinào, nghe Đường Thải Nhi mở miệng, liền cười ha ha một tiếng,

"Ừ, ta đỡnương tử.

"

Đường Thải Nhi vuốt vuốt vai phải, kéo tay Dạ NguNgốc,

"Đừng lên tiếng, chúng ta đi tìm Tịch Thanh.

"

"Ừm.

" Dạ Ngu Ngốc gật đầu một cái.

Mới vừa bước đến cửa phòng, xác chết không đầu kia bấtchợt rơi xuống trước mặt Đường Thải Nhi. Nàng sợ tới mức nhảy dựng lên, nhìntiên nhân điên bay xuống, Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt. Nàng không xác địnhđược, lúc này tiên nhân điên có còn tồn tại lý trí hay không. Lão vừa mới đánhmình một chưởng, lúc này có thể vì chưa hả cơn giận, mà muốn bẻ đầu nàng xuốngkhông?

Lại thấy tiên nhân điên lướt qua hai người Đường ThảiNhi, bước vào trong phòng, bế Liễu Sanh từ trên giường lên, tóc trắng theo đóxõa xuống. Dưới ánh trăng thật sự mê người, chẳng qua là, người này lại vĩnhviễn không cách nào mở mắt ra được.

"Sư phụ. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc nhìn đónglưng dần xa của tiên nhân điên, đưa tay muốn ngăn lại.

"Dạ Nhi, đừng.

" Đường Thải Nhi lắc đầu mộtcái, bất đắc dĩ thở dài,

"Chúng ta không nên quấy rầy lão tiền bối, khụkhụ. . . . . . Khụ khụ! !

"

"Nương tử, vết thương thế của nàng rất đau phảikhông!

" Dạ Ngu Ngốc lập tức dời tất cả sự chú ý lên người Đường Thải Nhi,dù thế nào đi nữa, nương tử vẫn quan trọng nhất.

"Không sao, qua hai ngày sẽ tốt thôi, chúng ta đitìm Tịch Thanh.

"

"Ừ!

"

Vừa mới nói xong, đã nghe tiếng thét chói tai của LiễuChiêu Vân, Đường Thải Nhi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nàng ôm miệng nhìn xácchết đầy đất, mà cạnh chân nàng ấy lúc này là cái xác chết không đầu.

Đường Thải Nhi vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại thấyLiễu Chiêu Vân trợn trắng mắt, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh.

Tịch Thanh đứng gần nàng, thuận tay ôm chặt nàng,

"A. . . . . . Nàng ngất rồi.

"

Đường Thải Nhi bất đắc dĩ khoát tay,

"Bìnhthường, không có mấy người chịu được cảnh tượng này, bây giờ chúng ta nhanhchóng rời đi thôi.

"

"Ừ.

"

"A, còn nữa.

" Đường Thải Nhi giơ tay lênngăn mấy người lại, nhìn Liễu Chiêu Vân đang trong ngực Tịch Thanh,

"KimChung cổ còn chưa có giải quyết xong.

"

Tịch Thanh hiển nhiên không hiểu Đường Thải Nhi đangnói cái gì, đuôi lông mày nâng lên,

"Kim Chung cổ là cái gì?

"

Đường Thải Nhi nhìn sắc trời một chút,

"Dạ Nhi,dẫn Tịch Thanh về sơn động trước. Tịch thanh, chú ý đừng để bị người khác theodõi, các ngươi đi trước, ta sẽ tìm mọi người sau.

"

Dạ Ngu Ngốc cười kéo tay Đường Thải Nhi,

"Ta muốnđi cùng nương tử nữa

~"

"Ngoan, nghe lời ta, nơi đây không nên ở lâu,ngươi cùng Tịch Thanh đi trước đi.

" Đường Thải Nhi thoát khỏi tay Dạ NguNgốc,

"Nhanh đi!

"

## 34. Chương 34 : Uống Nhầm Giải Dược

Bên trong sơn động.

Tịch Thanh đặt Liễu Chiêu Vân đang hôn mê bất tỉnh lênđống rơm, đắp kín chăn cho nàng.

Dạ Ngu Ngốc đứng ở một bên, dùng khăn màu trắng lauvết máu trên đoản đao, thỉnh thoảng nâng mắt nhìn bóng của lưng Tịch Thanh.

"Dạ Nhi, ai giúp ngươi dịch dung vậy?

" TịchThanh xoay người lại, đi đến chỗ Dạ Ngu Ngốc, nhìn khuôn mặt xa lạ của hắn tòmò hỏi.

Chẳng lẽ là Đường Thải Nhi? Không thể nào. . . . . .Nữ nhân kia còn có bản lĩnh này sao?

Dạ Ngu Ngốc tra đoản đao vỏ đao, gãi gãi hai má cườiha ha,

"Là nương tử làm cho, nói là làm như vậy Dạ Nhi sẽ an toàn nha

~" vừa nói đôi mắt tròn chuyển một vòng, vẻ mặt hưng phấn túm ống tay áocủa Tịch Thanh,

"Làm sao tiểu Tịch Tịch biết là Dạ Nhi vậy? !

"

Khóe mắt Tịch Thanh giật giật, giơ tay lên vỗ vỗ bảvai của Dạ Ngu Ngốc,

"Cái này. . . . . .Trong thiên hạ ngoại trừ Dạ Nhingươi, không có ai gọi ta là tiểu Tịch Tịch . . . . . .

"

"A ~ thì ra là vậy.

" Dạ Ngu Ngốc bĩu môi gậtđầu, lại cắn cắn môi dưới hình như đang nghĩ tới cái gì, nheo mắt lại nhìn vềphía Tịch Thanh,

"Tiểu Tịch Tịch có phải đang đói bụng hay không? Ta đibắt gà rừng cho ngươi nha!

"

"Này, bên ngoài trời tối lắm, chờ trời sángđi.

"

Dạ Ngu Ngốc hoàn toàn không nghe Tịch Thanh khuyênbảo, lắc mình một cái biến mất trong màn đêm.

Tịch Thanh sững sờ tại chỗ, lắp bắp nói,

"Hắn. .. . . . Hắn học khinh công lúc nào vậy? !

"

---------------

Đêm khuya, sương trắng bao phủ cả khu rừng, quần áotrên người cũng bị ngấm hơi nước. Đường Thải Nhi khiêng cái hũ lớn đi vào trongrừng, thỉnh thoảng giẫm lên nhánh cây, truyền đến tiếng cọt kẹt.

"Đi một mình thật đúng là có chút nguy hiểmnha.

" Nàng đặt cái hũ trong ngực lên phiến đá, chống nạnh thở hổn hển,ngửa đầu nhìn xung quanh một vòng,

"Nơi này chắc là không có vấn đềgì.

"

Phương pháp giải quyết Kim Chung cổ chỉ có một, ítngười biết đến, đó chính là huyết tẩy! Dùng cáo trắng hiếm hoặc là máu độc củangười để làm thức ăn cho cổ độc, kết hợp song song với nhiều loại thảo dược làmthức ăn. Phương pháp ngược, Kim Chung cổ không thể chịu đựng lượng máu lạ lớn,do đó tất cả tinh khí sẽ bị tiêu hao hết, bỏ lớp vỏ thành kim thiền (con ve sầu màu vàng).

Đường Thải Nhi cẩn thận mở nắp hũ, trong nháy mắt khílạnh tràn ra, mặt cỏ dính sương sớm ở xung quanh trong phút chốc bị bao phủ bởimột tầng sương trắng. Nhờ ánh trăng mơ hồ có thể thấy được một đàn kim thiềnlóe hàn quang đang bò lúc nhúc.

"Khá lắm, bọn bây thật mập nha.

" Đường ThảiNhi lẩm bẩm, lấy từ trong tay áo ra bốn, năm cái bình sứ, đặt trên phiến đá,

"Để ta cho các ngươi ăn nha, ha ha

~"

Dứt lời, vén tay áo lên, cầm đoản đao, thở một hơithật dài. Giơ tay cứa xuống, một vết máu xuất hiện trên cánh tay trắng nõn củaĐường Thải Nhi. Máu tươi chảy xuống cánh tay, nhỏ mấy giọt vào trong đàn kimthiền.

"Cho bọn bây uống máu của ta, tiện nghi cho bọnbay rồi.

"

Để giải cổ, tối nay trước khi ra ngoài Đường Thải Nhiđã bắt đầu uống thuốc độc thời hạn ba canh giờ. Cơ thể của người trúng độckhông có gì khác thường, giống như những người bình thường khác. Nhưng ba canhgiờ sau, tóc của người bị trúng độc sẽ dần dần chuyển thành trắng, lòng bàn tayvà ngực sẽ xuất hiện dấu đỏ, giống như thiếu máu rồi mệt mỏi không còn sức lực.Nếu hai mươi bốn canh giờ không có giải dược, sẽ nhanh chóng biến thành một xácchết khô, mất máu mà chết.

Độc tính của loại độc này cực cao, sau khi uống thuốcđộc được nửa canh giờ, độc tố sẽ khuếch tán ra toàn thân. Hiện giờ đã qua bacanh giờ, cho nên khẳng định có thể gọi Đường Thải Nhi là người độc.

Máu rơi vào thân kim thiền, giây kế tiếp liền thấm vàotrong cơ thể, khí lạnh tràn vào trong máu giống như hô hấp của con người vàomùa đông, có chút khó thở.

Đường Thải Nhi cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy thânthể càng ngày càng lạnh, không khỏi chép miệng mắng:

"Bà nội cái bánh quaichèo.

"

Vết thương trên cánh tay không ngừng chảy máu, ĐườngThải Nhi nhìn máu của cứ chảy ra, trong lòng có chút cảm giác không đúng, haylà nói, trong lòng có chút phức tạp.

Cầm mấy bình sứ lên, há miệng cắn nắp bình sứ ra, lấybột thuốc bên trong rắc vào trong hũ.

Cơ thể kim thiền trong hũ càng ngày càng trướng lớn,màu sắc cũng dần dần đục theo. Đường Thải Nhi thấy thời cơ đã đến, vội vàng kéodải lụa băng vết thương lại,

"Máu của ta. . . . . . Lãng phí, lãng phí,quá lãng phí.

"

Cân nhắc lại cân nhắc, cảm giác đã đến lúc, chỉ thấyĐường Thải Nhi nhảy vèo một cái cách xa một trượng, cùng lúc đó, một tiếng nổđùng vang lên, giương mắt nhìn lên, cái hũ sớm đã vỡ tan tành, rất nhiều máuvẩy lên những mảnh vỡ của cái hũ, kim thiền bị nổ chết từ lâu.

ĐườngThải Nhi bình tĩnh nhìn mọi việc trước mắt, không chút hoang mang, lấy giảidược từ trong ngực nuốt vào,

"Cổ độc này thật sự khiến người ta bựcmình.

"

"A! Nữ quỷ a!

"

Chính xác, vừa mới tự ngược đãi mình xong, không cẩnthận đã làm máu loãng dính lên trên người, cũng chính xác, tối nay nàng lạitrùng hợp mặc quần áo màu trắng. . . . . .

Nhưng mà! Tại sao lại gọi nàng là nữ quỷ! Cái này quátổn thương người rồi!

Đường Thải Nhi tức giận xoay người nhìn sang, thấy vẻmặt hốt hoảng của mấy người đi đường,

"Ngươi nói ai đó, rảnh rỗi không cóchuyện gì làm hay sao mà ra đường vào ban đêm làm cái gì!

"

"Huynh đệ, không phải là quỷ sao.

" Một ngườitrong đó nắm trường đao, híp mắt nhìn Đường Thải Nhi.

"Cô nương à, ngươi nửa đêm một thân một mình rađường, rất nguy hiểm nha.

"

Đường Thải Nhi lạnh mặt nhìn mấy người trước mặt dầntrở nên bỉ ổi, hừ lạnh một tiếng,

"Một mình thì sao?

" Vừa nói vừa giơtay lên xoa xoa trán của mình, trong lòng thầm nói, tại sao cơ thể càng ngàycàng mềm nhũn vậy . . . . .

"Ha ha, đại ca, mấy huynh đệ chúng ta đã đói khátrất lâu rồi, không bằng. . . . . .

"

"Không sai không sai, đại ca, khó được gặp mỹnhân đi một mình nha

~"

Đường Thải Nhi rút đoản đao ra, bực bội nhìn đámngười, “Lũ khốn kiếp, muốn ăn đậu hủ của lão nương, muốn . . . . . .

" Lờicòn chưa dứt, thân thể mềm nhũn liền ngã vào bụi cỏ, nghiêng đầu nhìn lòng bàntay, có thể thấy rõ những dấu đỏ,

"Bà nội nó . . . . . . Ăn nhầm giảidược. . . . . .

"

Thân thể vô lực, đầu óc lại vô cùng tỉnh táo.

Nhìn mấy tên ác đồ dần dần đến gần, nàng tức giận đếncả người phát run,

"Các ngươi dám đụng đến lão nương ta. Ta sẽ khiến cácngươi hối hận cả đời!

"

Lời nói vốn mang mười phần tức giận, nhưng đến khóemiệng lại trở thành tiếng “ưm” yểu điệu.

"Khốn kiếp. . . . . .

"

"Ai u, làn da này rất mịn nha

~" một tên vénváy Đường Thải Nhi lên, đưa tay tùy tiện vuốt ve da thịt trên chân nàng, đếnmức làm Đường Thải Nhi sinh ra cảm giác lạnh lẽo, hung ác nhất.

"Không được chạm vào ta! Con bà ngươi, ta phảikhiến các ngươi chết không được tử tế. . . . . . A. . . . . .

" Một mùi hôithối tràn vào khoang miệng, chòm râu ghê tởm ghim bên môi nàng. Nàng giận đếnnổi máu trong cơ thể gần như chảy ngược.

Bị đối phương ngăn miệng lại, mắng không ra tiếng, chỉcó “Ừ” Bằng giọng mũi, lại có vẻ khó nghe.

Toàn thân Đường Thải Nhi không còn một chút sức lực,trong lòng mắng chửi ngàn vạn lấy mấy tên đang khinh bạc mình.

Giơ tay lên muốn đẩy kẻ đè trên người mình ra, nhưngbởi vì dùng sức mà khiến vết thương trên cánh tay nứt toạc ra, tay áo trongnháy mắt nhuộm màu đỏ thẫm.

"Ha ha! Nữ nhân này thật đúng là báu vật nha! Đạica, chiếm nàng đi! Đại ca hưởng trước đi, ha ha. . . . . . A!

" Tiếng cườicủa kẻ nọ dừng lại, thay vào là một tiếng thét thê thảm.

Đường Thải Nhi thở hổn hển, cảm nhận được kẻ trênngười mình đã bị lôi dậy, giương mắt nhìn, chỉ thấy một thân ảnh màu đen cầmđoản đao trong tay cứa đứt cổ của đối phương.

"A! !

" Mấy tên tiểu đệ nhìn thấy lão Đại bịcắt đứt cổ, cũng rối rít kéo quần lên muốn chạy trốn.

Lại thấy thân ảnh màu đen lắc mình, mấy tên đang muốnchạy trốn trong nháy mắt ngưng động tác, sau đó máu tươi từ miệng phun ra.

Đường Thải Nhi nằm trên mặt đất, nhìn đám người từ từngã xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhìn bóng lưng quen thuộc kia khẽ mởmiệng,

"Dạ Nhi?

"

Dạ Ngu Ngốc lạnh mặt, nắm đoản đao trong tay nhìnnhững xác chết trên đất, đôi mắt lạnh lẽo bao hàm cả tức giận.

Hai tay run run lại ngồi chồm hỗm xuống, hạ đoản đaoxuống, điên cuồng đâm vào xác của tên đã cưỡng hôn Đường Thải Nhi. Cái xác kiatrong khoảnh khắc trở nên máu thịt lẫn lộn.

"Dạ Nhi. . . . . . Dạ Nhi. . . . . .

" ĐườngThải Nhi nhìn bóng lưng Dạ Ngu Ngốc, không thể tin vào mắt mình, người trướcmắt chính là Lăng Dạ Tầm dễ thương, thuần khiết sao.

Hai vai Dạ Ngu Ngốc run rẩy, thở hổn hển, cặp mắt lạnhnhư băng dần dần trở lại sắc ôn hòa, cúi đầu nhìn máu tươi dính đầy hai taymình, nghiêng đầu một cái,

"Ai bảo ngươi khi dễ nương tử, đáng đời.

"

Dạ Ngu Ngốc vứt đoản đao xuống một bên, xoay người đitới bên cạnh Đường Thải Nhi, quỳ gối trên cỏ nhìn nàng cánh tay đầy máu củanàng,

"Nương tử. . . . . . Nàng bị thương. . . . . .

" Trong giọng nóilà đau lòng và tức giận xen lẫn.

Dạ Ngu Ngốc cởi áo khoác ngoài của mình xuống, che kínthân thể của nàng, nâng tay áo lên dùng sức lau đôi môi đỏ mọng của Đường ThảiNhi.

Đôi mắt cố chấp nhìn chằm chằm vào môi nàng, hai tayrun rẩy không ngừng lau đi.

Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy đôi môi nóng như lửa, muốnngăn Dạ Ngu Ngốc lại, không muốn hắn tiếp tục lau nữa.

Dạ Ngu Ngốc thở hổn hển, hai mắt rời rạc không có tiêucự, giống như người đang mộng du, hắn thôi không lau nữa, lạnh lẽo, lẩm bẩmnói:

"Người của ta. . . . . . Không thể bị người khác đụng vào. . . . . .Không thể. . . . . .

"

Đường Thải Nhi sửng sốt, há miệng, nhìn Dạ Ngu Ngốctrước mắt,

"Dạ Nhi, làm sao ngươi. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc mở trừng hai mắt, ánh mắt lạnh như băn trởnên nhu hòa, đôi mắt rời rạc khôi phục tiêu cự, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôimôi nóng rực của Đường Thải Nhi,

"Nương tử, thật xin lỗi, Dạ Nhi không nênđể nương tử một mình.

"

"Không sao, Dạ Nhi không nên tự trách bảnthân.

" Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, cảm thụ đôi môi lạnh như băng củaDạ Ngu Ngốc đang chạy trên môi mình.

Thân thể chợt nhẹ bẫng, mở mắt ra, đã thấy Dạ Ngu Ngốcôm mình lên.

Đường Thải Nhi áp mặt vào sát lồng ngực của Dạ NguNgốc, ánh mắt mê mang,

"Dạ Nhi, ngươi sẽ biến mất sao?

"

"Hư. . . . . .Nương tử đừng nói nữa, nương tửđang bị thương, an tâm nghỉ ngơi đi, có Dạ Nhi ở đây mà.

" Dạ Ngu Ngốc khẽhôn trên trán Đường Thải Nhi, sau đó điểm nhẹ mũi chân, bay lên.

Cho dù thay đổi, ta có thể làm gì chứ?

Không phải đã yêu tên ngốc này rồi sao? Không phải đãrơi vào lồng ngực của hắn rồi sao?

Là nên kiên trì, hay là lựa chọn rời đi?

Sau khi hắn bình phục, rốt cuộc trong lòng có còn vịtrí của ta hay không?

Đường Thải Nhi khẽ nhắm mắt lại, ngăn không ìnhsuy nghĩ tiếp về vấn đề này nữa, khóe miệng khẽ cong lên, lại mở mắt ra,

"Không có chuyện gì, nếu như ngươi muốn rời đi, ta đây sẽ túm ngươi trở vềbên cạnh ta.

"

"Sao? Nương tử?

" Dạ Ngu Ngốc đang bay vềphía trước, nghe nương tử phát ra một câu tuyên thệ trong ngực, không khỏi tòmò cúi đầu nhìn,

"Nương tử nói gì?

"

"Ta nói, ngươi đời này đều là người của ĐườngThải Nhi ta, đừng mơ tưởng chạy thoát!

"

Dạ Ngu Ngốc cười hì hì một tiếng, hai mắt trong veolàm người ta nhói lòng,

"Ừ! Nếu như Dạ Nhi đi, nương tử cũng nhất địnhphải tìm Dạ Nhi về nha!

"

## 35. Chương 35 : Nam Hồ Ly

Tịch Thanh đứng ở cửa động có phần lo lắng nhìn khurừng phía xa, không biết Dạ Ngu Ngốc rốt cuộc đã đi đâu. Mắt thấy trời đã sáng,tại sao vẫn chưa về chứ?

Đang bất an đi qua đi lại, đã thấy Dạ Ngu Ngốc ômĐường Thải Nhi nhẹ nhàng tiếp đất.

"Sao lại thế này?

" Tịch Thanh nhìn ống tayáo loang lổ vết máu của Đường Thải Nhi, không khỏi căng thẳng,

"Nữ nhânngươi sao lại để bị thương đến thế này?

"

Đường Thải Nhi vừa muốn cảm động, nhưng sau khi nghexong câu kia, ý cảm động lập tức bị đập tan thành mây khói. Bởi vì thân thểkhông còn chút sực lực nào, vốn định nổi giận nhưng cũng đành lực bất tòng tâm.Cánh tay run run muốn chỉ hướng Tịch Thanh, cuối cùng vẫn vô lực buông thõng,

"Tịch Thanh. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc đặt Đường Thải Nhi lên đống rơm, ngẩng đầulo lắng nhìn Tịch Thanh,

"Tiểu Tịch Tịch, làm sao bây giờ đây? Nương tửnàng bị sao. . . . . .

"

Tịch Thanh vung vạt áo lên, ngồi chồm hổm ở bên ĐườngThải Nhi, nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng không khỏi cau mày,

"Chẳng lẽ vìmất máu quá nhiều sao?

"

Đường Thải Nhi yếu ớt lắc đầu,

"Ta trúng độc. . .. . .

"

"Là ai hạ độc? !

"

"A! Ai muốn hại nương tử! Dạ Nhi sẽ giếthắn!

"

Đường Thải Nhi trợn trắng mắt, nhìn hai nam nhân đangkích động trước mặt, thở một hơi thật dài,

"Là tự ta hạ độc!

"

". . . . . .

"

"Nương tử. . . . . .

"

Đường Thải Nhi thở hổn hển, nhíu nhíu mắt,

"Giảidược, ở trong người ta.

"

"A a!

" Dạ Ngu Ngốc vội vàng thò tay vàotrong vạt áo của Đường Thải Nhi, một phát bắt được cục thịt nào đó, trong nháymắt kinh hãi,

"Đây là cái gì? !

"

Gương mặt Tịch thanh đỏ ửng, vội vàng đứng dậy quayđầu lại, ho nhẹ mấy tiếng, thầm nghĩ trong lòng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớnhìn. . . . . .

Đường Thải Nhi bị tức đến cả người run rẩy, sau đókhóc không ra nước mắt,

"Tìm thuốc giải. . . . . .

"

Hai mắt Dạ Ngu Ngốc lóe ra ánh sáng thuần khiết, sờloạn trong vạt áo của Đường Thải Nhi một lúc, rốt cuộc cũng lấy ra một cái bìnhsứ nhỏ,

"Nương tử, là cái này sao?

"

Đường Thải Nhi cố gắng mở miệng,

"Phải . . . ..

"

Dạ Ngu Ngốc ôm lấy Đường Thải Nhi, để nàng dựa trêncánh tay mình, đổ nước thuốc bên trong bình sứ vào miệng nàng.

Tịch Thanh đưa lưng về phía hai người,

"Ngươi tựhạ độc mình làm gì?

"

Đường Thải Nhi uống giải dược xong, tứ chi tê tê dầndần hồi phục, ngón tay miễn cưỡng có thể động nhẹ,

"Giải cổ.

"

Tịch Thanh nghe vậy xoay người lại, nhìn thấy sự yếuớt không giống Đường Thải Nhi nàng, không khỏi hừ lạnh,

"Giúp người kháccũng không cần đối xử với bản thân như vậy đâu.

" Vừa nói vừa đi tới, vénống tay áo Đường Thải Nhi lên. Vết thương được quấn bằng mảnh vải lụa đãnhuộm đầy máu.

Dạ Ngu Ngốc:

"Tiểu Tịch Tịch, vết thương, cầm máuthế nào đây?

"

"Ta có kim sang dược.

" Tịch Thanh vừa nóivừa xé mảnh vải ra, nhìn thấy miệng vết thương ghê người kia, không nhịn đượcmuốn mắng nữ nhân ngu ngốc trước mặt này,

"Vết thương này cũng là ngươi tựcắt sao?

"

Đường Thải Nhi đã hồi phục một chút, nhíu mày cười mộttiếng,

"Đúng vậy, tự ta làm bị thương.

"

"Ngươi thật đúng là dám xuống tay với chínhmình.

" Tịch Thanh xấu hổ, lấy kim sang dược ra xức lên miệng vết thươngcủa nàng.

Đường Thải Nhi cau mày nhịn đau đớn cào xé xuống, giơtay lên xoa xoa lồng ngực Dạ Ngu Ngốc,

"Dạ Nhi ngoan, không phải bảo ngươivà tịch thanh đợi ta ở đây sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện trong rừng.

"

"Hừ! May nhờ có ta ở đó, nếu không nương tử sẽ bịngười xấu khi dễ!

"

Tịch Thanh nghe vậy ngẩng đầu lên,

"Dạ Nhi họckhinh công lúc nào vậy?

"

"Ha ha ~ sư phụ dạy ta.

"

Tịch Thanh không hiểu nhìn về phía Đường Thải Nhi, sauđó thở dài,

"Chính là lão tiền bối ban nãy, lão nhận Dạ Nhi làm đồđệ.

"

"Thì ra là như vậy.

" Tịch Thanh gật đầu mộtcái, cúi đầu quấn băng lên miệng vết thương của Đường Thải Nhi.

"Không phải ngươi đã trở về Tịch Gia bảo sao? Tạisao lại xuất hiện ở đây?

" Đường Thải Nhi vừa nói vừa rút cánh tay đã băngbó cẩn thận, an an ổn ổn nằm trong lồng ngực của Dạ Ngu Ngốc.

"TịchGia bảo được mời tới Hồn thành tham gia đại hội võ lâm.

"

Hai mắt Đường Thải lập tức sáng như sao,

"Đại hộivõ lâm? Muốn cử hành đại hội võ lâm sao? Mười năm một lần, ta rốt cuộc cũng gặpđược một lần nha!

"

Dạ Ngu Ngốc:

"Sao? Nương tử, đại hội võ lâm chơirất vui sao?

"

"Dĩ nhiên, có thể nhìn thấy rất nhiều mỹ nam nha!!

" Đường Thải Nhi không chút cố kỵ mà cười lớn.

Nghe vậy, trên trán Tịch Thanh lập tức lăn xuống mộtgiọt mồ hôi lạnh. . . . . .

Dạ Ngu Ngốc thì bĩu môi,

"Ta với tiểu Tịch Tịchcũng là mỹ nam nha, lại còn muốn đi nhìn người khác nữa.

"

Một giọt mồ hôi nữa từ thái dương của Tịch Thanh chảyxuống. . . . . .

"Không đúng, vậy ngươi phải đang ở Hồn thành chứ,tại sao lại xuất hiện ở Tây quận này?

" Đường Thải Nhi khó hiểu hỏi.

Tịch Thanh ngồi bên cạnh hai người, nghiêm túc nói:

"Hồn châu rất gần Tây quận, ta muốn thuận đường đem Trạm Lô kiếm tặng choĐường huynh ngươi, ai ngờ. . . . . .

"

"Sao?

"Đường Thải Nhi nghe vậy hai tay vội vàng ôm lấy bảo kiếm thắt ở bên hông củamình,

"Không ngờ ngươi lại thấu tình đạt lý như vậy nha

~"

"Trên đường tới Tây quận, ngang qua Mi châu. Ta ởtrong khách điếm nghe người của Thái Tử nói chuyện.

"

Đường Thải Nhi nghe vậy thu hồi biểu tình cợt đùa, dèdặt nhìn Tịch Thanh,

"Người gây bất lợi cho ta và Dạ Nhi chính là bè lũcủa Thái Tử.

"

"Bọn chúng đang bàn bạc cách thủ tiêu hai người.Ta vốn không có ý định can thiệp vào những chuyện báo thù trên giang hồ, nhưnglại nghe thấy bọn chúng nhắc đến cái tên Đường Cảnh.

"

"Ta hiện tại đang mặc nữ trang, làm sao có thể bịngười khác nhận ra. . . . .

"

Tịch Thanh nghe vậy liếc mắt nhìn Đường Thải Nhi mặcmột bộ lụa gấm mỏng, mất tự nhiên ho khan một tiếng,

"Bây giờ có ngườibuôn tình báo gì gì đó, tin tức rất linh hoạt, cho dù ngươi có dịch dung cho DạNhi.

"

Đường Thải Nhi liếc nhìn Dạ Ngu Ngốc trước mặt, đưatay vuốt hai cái,

"Dạ Nhi, mặt của ngươi, có cảm thấy khó chịukhông?

"

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái, sau đó lại gật đầu mộtcái,

"Cũng có chút ngứa ngáy. . . . . .

"

"Đồ ngốc! Tại sao ngươi không nói sớm!

"Đường Thải Nhi liền giơ tay hung hăng đánh một cái lên đầu Dạ Ngu Ngốc, ngaysau đó túm lấy cánh tay của hắn,

"Ta tháo cho ngươi.

"

Thịt trên mặt Tịch Thanh co rút mạnh, nhìn hai ngườichạy đến bờ sông nhỏ, buồn bực gọi,

"Này. . . . . . Ta đang nói chính sựmà!

"

----------------

Giữa trưa.

Trong khách điếm tại Tây quận.

Lâm Mục khoát tay ấy tên thuộc hạ đi nghỉ, ngồiuống trà ở bên cạnh bàn như có điều suy nghĩ.

Đang xuất thần, “Ầm” một tiếng, thiếu chút nữa khiếnchén trà trong tay hắn rơi xuống đất. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếuniên áo đen đang dựa vào lan can cửa sổ, tiện tay đùa bỡn Thập Tự đao.

Đôi ánh mắt đen láy nghiền ngẫm nhìn về phía Lâm Mục,

"Lão Lâm đầu, đã lâu không gặp

~"

Lâm Mục bật cười,

"Thượng Quan Linh? Sao ngươilại xuất hiện ở đây?

"

Thượng Quan Linh nhảy một cái, vững vàng ngồi vàochiếc ghế bên cạnh Lâm Mục, ngồi chồm hổm, nhíu mày cầm bình trà lên tự rót mộtchén,

"Nghe nói người nọ gặp nạn, lưu lạc tới đây?

"

Lâm Mục cau mày,

"Không được vô lễ với Tam Hoàngtử.

"

Thượng Quan Linh vẻ mặt giảo hoạt, mắt chuyển vòngtròn ngó lên trên trần, thảnh thơi uống trà,

"Aizzz ~ ngươi là thuộc hạcủa hắn, nhưng ta không phải

~"

Lâm Mục bất đắc dĩ thở dài,

"Tại sao ngươi tớiđây?

"

Thượng Quan Linh cười to, thân thể nhảy một cái, phóngkhoáng ngồi vào ghế,

"Ngươi không biết sao?

"

"Không biết.

"

Thượng Quan Linh nheo mắt lại, khóe miệng mang vẻ khoatrương, đứng lên ghé sát vào gò má của Lâm Mục,

"Xem náo nhiệt.

"

Lâm Mục cau mày,

"Làm gì có náo nhiệt để xem chứ,càn quấy.

"

"Tại sao không có, Tam Hoàng tử gặp nạn chạy đếnđây, hơn nữa ta nghe nói còn bị mất trí nhớ? Ha ha! Đây không phải là náo nhiệtsao? Ta ấy à, là cố ý đến đây nhìn chút cho hả hê

~" Thượng Quan Linh cườiđùa nói.

Lâm Mục đứng dậy đang muốn nổi giận, đã thấy thân ảnhtrước mắt chợt biến mất. Lúc phục hồi lại tinh thần, Thượng Quan Linh đã sớmđứng ở trên lan can cửa sổ hướng về phía hắn khoát tay áo,

"Ta đi xem náonhiệt đây

~"

Dứt lời, tung người nhảy xuống.

Lâm Mục ngẩn người,

"Ngươi biết Tam điện hạ ở đâusao? !

" Chạy đến bên cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống dưới, đã sớm không có bóngdáng của Thượng Quan Linh. Không có kết quả, phẫn hận đập bể lan can cửa sổ,

"Chạy rất nhanh!

"

"Người đâu !

" Lâm Mục quát to một tiếng.

Mấy tên thủ hạ mở cửa vào, chờ lệnh.

"Truy tìm Thượng Quan Linh, hắn biết Tam Hoàng tửở nơi nào.

"

"Vâng!

"

-----------------

Trước sơn động, ba người Đường Thải Nhi ngồi ngay ngắnvây quanh đống lửa, chờ gà nướng ra lò.

Dạ Ngu Ngốc khôi phục gương mặt vốn là tuyệt sắc, làmhại Đường Thải Nhi thỉnh thoảng thất thần, Tịch Thanh cũng giống nàng thỉnhthoảng nhìn hắn.

Dạ Ngu Ngốc vuốt vuốt tóc mái trên trán, nhìn ĐườngThải Nhi,

"Nương tử? Trên mặt Dạ Nhi có dính bẩn sao?

"

Đường Thải Nhi cười ha ha,

"Không có nha, đã lâukhông nhìn thấy ngươi, muốn nhìn lâu một chút.

"

Dạ Ngu Ngốc trợn tròn mắt,

"Dạ Nhi mỗi ngày đều ởcùng nương tử mà.

"

Đường Thải Nhi ngượng ngùng khoát tay chặn lại,

"Ai nha, ta tùy tiện nói thôi, ha ha, ha ha, ăn gà, ăn gà đi.

"

"Gà chưa chín đâu.

" Vẻ mặt Tịch Thanh khôngchút thay đổi, chen miệng nói.

Đuôi lông mày Đường Thải Nhi nhếch lên, không nhìnTịch Thanh, nghiêng đầu nhìn vào trong động,

"Vân tỷ ngủ mê man cả đêm,tại sao còn chưa tỉnh vậy?

"

"Đúng vậy nha, nhưng mà nương tử, đừng nên quấynhiễu Vân Nhi tỷ ngủ.

" Dạ Ngu Ngốc cười,

"Nếu không thịt gà không đủchia đâu

~"

Đường Thải Nhi tán đồng gật đầu một cái,

"Đúngvậy.

"

Tịch Thanh tức cười,

"Các ngươi. . . . . .

"

"A! Lúc này được rồi được rồi! Dạ Nhi, cánh! Haicái đùi gà thuộc về ta!

" Đường Thải Nhi cao giọng phân phó nói.

TịchThanh mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Đường Thải Nhi,

"Khỏi phải tranh,Tịch mỗ không ăn đùi gà!

"

"Oa oa oa ~ Được oa!

" Đường Thải Nhi trựctiếp bỏ qua ánh mắt khinh bỉ của Tịch Thanh, khoái trá gặm đùi gà.

Tịch Thanh cảm thấy có chút mệt mỏi, cầm đao lên cắtthịt trên ức gà, ăn trong im lặng.

Dạ Ngu Ngốc giải quyết hết thức ăn trong tay, liếcnhìn hai người, cười ha hả nói,

"Ta đi ra bờ sông lấy ít nước.

"

Đường Thải Nhi gặm thịt gà, hướng về phía hắn khoáttay áo,

"Đi đi, thuận tiện hái ít quả dại làm điểm tâm.

"

Dạ Ngu Ngốc được lệnh của nương tử, vì vậy nhảy lênbay đến bờ sông.

Đi tới bờ sông, theo phương pháp của sư phụ dạy, gommấy lá cây thật lớn, uốn thành một cái phễu (vốn là cuốn/ gói/ quyểnnhưng kun’ để phễu cho dễ hình dung) nắmtrong tay, ngồi xổm múc nước dưới sông.

Tiếng quần áo bị gió thổi vang lên bên tai, Dạ NguNgốc tò mò nghiêng đầu nhìn, đôi mắt đen láy xuất hiện trước mặt, làm hắn sợhết hồn.

Cóchút hốt hoảng nhìn nam tử áo đen đứng ở trước mặt mình,

"Ngươi. . . . . .Ngươi là ai?

"

Thượng Quan Linh nhìn Dạ Ngu Ngốc từ đầu đến chân mấylần, nhẹ giọng hỏi,

"Ngươi đoán xem?

"

Dạ Ngu Ngốc nắm chiếc lá lớn, đứng dậy, bĩu môi nhìnngười quái dị trước mặt kia,

"Ta không biết ngươi, nếu ngươi là người xấu,ta sẽ đánh ngươi!

"

Thượng Quan Linh sửng sốt, hai mắt nhìn theo thân thểDạ Ngu Ngốc dần xa.

Trầm mặc chốc lát, một tiếng cười vang phá vỡ sự yêntĩnh xung quanh. Thượng Quan Linh ngã ngửa, té xuống đất cười đến chết đi sốnglại,

"Ha ha! ! Ha ha! ! ! Không những bị mất trí nhớ! Còn ngu nữa ~ ha haha. . . . . .

"

## 36. Chương 36 : Lên Đường

Nghe tiếng cười của Thượng Quan Linh phía sau, Dạ NguNgốc nổi giận đùng đùng dừng bước, xoay người nhìn Thượng Quan Linh đang lănlộn trên mặt đất,

"Ngươi mới là đồ ngu!

"

Thượng Quan Linh ngưng cười, nhảy một cái, lại ngồichồm hổm trên đất. Hai cánh tay khoát lên đầu gối, ngón tay khẽ động, một thanhThập Tự kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay, có ý định chơi đùa,

"Ngươi làgiả bộ sao?

"

DạNgu Ngốc cau mày nhìn người siêu cấp quái dị trước mắt này, không khỏi lui vềphía sau mấy bước. Chỉ thấy người trước mặt vụt qua, một cái chớp mắt, ThượngQuan Linh đã đến trước mắt, mà thanh Thập Tự kiếm kia đã sớm đặt tại cổ họngcủa mình.

Thượng Quan Linh làm vẻ thổn thức, ngữ khí thoải máilại làm cho người ta cảm thấy rùng mình khó hiểu, “Lăng Dạ Tầm, ngươi thật sựđã quên mình là ai sao?

"

Dạ Ngu Ngốc sửng sốt, khó hiểu tại sao người trước mặtlại biết mình tên gì,

"Làm sao ngươi biết ta tên là Lăng Dạ Tầm vậy?

"

Thượng Quan Linh chỉ biết khinh bỉ một phen, hai taynhanh chóng cách xa Dạ Ngu Ngốc, làm bộ dạng đầu hàng.

"Xem ra là mất trí nhớ thật nha.

" ThượngQuan Linh lui về phía sau mấy bước, cười đùa nói,

"Ha ha, chuyến đi nàykhông tệ.

"

"Đồ quái dị kia, rốt cuộc muốn làm gì!

" DạNgu Ngốc nhìn người trước mặt đang lẩm bẩm, trong lòng rất nóng nảy.

Nếu là Lăng Dạ Tầm ngày trước, đã sớm một chưởng đánhbay hồ ly trước mắt này rồi, làm sao còn có thể để cho hắn cưỡi trên đầu mình.

Đương nhiên, hồ ly cũng là tự biết mình, bình thườngkhông dám ức hiếp lão hổ Lăng Dạ Tầm này, hiện tại lão hổ bị ngớ ngẩn, dĩ nhiênphải chơi cho đã ghiền rồi.

Vì vậy hai mắt của hồ ly chuyển một cái, híp mắt lại,vuốt vuốt cằm mình, đi qua đi lại trước Dạ Ngu Ngốc.

Dạ Ngu Ngốc cúi đầu liếc nhìn chiếc lá trong tay. Nướcbên trong đã chảy hết từ lâu, giận đến mức giậm chân một cái,

"Đều tạingươi!

" Nói xong, xoay người lại đi tới bờ sông.

"Ngươi có biết hiện tại rất nguy hiểm với ngươikhông?

" Thượng Quan Linh nâng hai cánh tay lên, thảnh thơi gối sau đầu,vừa nói vừa nện từng bước nhỏ, phóng khoáng làm cho người ta cảm thấy khôngthoải mái.

"Không biết.

" Dạ Ngu Ngốc lấy đầy nước, đứnglên không thèm để ý tới cái tên vô lại này nữa.

Thượng Quan Linh bước đi nhẹ nhàng, thân hình thảnhthơi tới tới lui lui xung quanh Dạ Ngu Ngốc, mà người kia hoàn toàn không thèmđếm xỉa, nắm chiếc lá trong tay cứng nhắc đi về phía trước.

"Wow, có vẻ như ngươi không phải ở đây một mình ~nói với ta đi, nương tử của ngươi đâu?

"

"Này, tại sao không để ý đến ta chứ? Tiểu Tầm Tầmnày, không phải ngươi đối với nữ nhân rất lạnh lùng sao? Tại sao bây giờ lạihoàn toàn đổi tính vậy?

"

"Ha, ngươi có biết không, bây giờ mà ta ra ngoàihô một tiếng, sẽ có rất nhiều người xấu tới giết ngươi đó

~"

"Ngươi xem! Có con chim lớn kìa!

" ThượngQuan Linh đột nhiên đứng lại chỉ lên trời.

Dạ Ngu Ngốc run lên, đầu liền hướng theo ngón tayThượng Quan linh, nhưng chả nhìn thấy chim lớn đâu, chỉ có mấy con chim nhỏ vỗcánh bay chậm rì.

"Ha ha ha ha!

" Mà kẻ đầu xỏ đã ôm bụng cườingặt nghẽo.

"Khốn kiếp! Người xấu! Khốn kiếp!

" Dạ NguNgốc cảm giác mình bị trêu đùa, hai vai run run mắng Thượng Quan linh, cuốicùng không nghĩ được câu gì nữa, trực tiếp đỏ mặt rống lên một câu,

"Bànội ngươi cái bánh quai chèo!

"

Thượng Quan linh sửng sốt, ngay sau đó cười thật to,

"A ha ha! ! Tiểu Tầm Tầm, thật là trăm năm khó gặp, ngươi. . . . . . Ha haha. . . . . . Ngươi cũng có lúc như vậy. . . . . . Ha ha! Ha ha! ! ! Ngươi bặmmôi nhìn rất ngốc, thật đúng là. . . . . . Đáng yêu nha!

"

"Ngươi mới ngốc á!

" Dạ Ngu Ngốc tức quá,nhấc chân hung hăng đạp Thượng Quan Linh một cước. Sau đó, thi triển khinhcông, hầm hầm bay đi.

Thượng Quan Linh ngã trên mặt đất, nhìn theo ngườiđang tức giận kia,

"Cười chết ta, ai u, còn nhớ khinh công nữa. . . . ..

" Lời vừa nói ra khỏi miệng, hắn không khỏi cả kinh,

"Vẫn còn nhớ võcông à, chọc giận hắn, hắn sẽ chỉnh ta, không thể chơi đùa nữa ~ hí. . . . ..

"

Đứng lên, phủi phủi cái mông, lấy từ trong túi thắt ởbên hông ra hai hạt dẻ, sung sướng hưởng thụ,

"Ai ~ cho nên nói nha, ta ghét tiểu Tầm Tầm nhất.

"

-----------------

Đường Thải Nhi ngồi trước đống lửa, suy nghĩ rấtnghiêm túc.

Tịch Thanh ăn hết thịt gà, lấy khăn tay từ trong tayáo ra để lau miệng, theo dự đoán, sẽ nhận được sự khinh bỉ của Đường Thải Nhi.

Chân mày của hắn khẽ giãn ra, không nhìn ánh mắt củaĐường Thải Nhi,

"Ngươi đang nghĩ gì thế?

"

"Đang suy nghĩ, tại sao bè lũ của Thái Tử lạimuốn đối phó ta với Dạ Nhi.

"

Tịch Thanh liếc mắt nhìn Đường Thải Nhi,

"Có phảingươi đã từng kết thù với thái tử không?

"

"Ngươi mơ đi, ta thân là một nữ tử giang hồ, làmsao biết thái tử được. . . . . . . . . . . .

" Lời nói của Đường Thải Nhidừng ở khóe miệng,

"Có vẻ. . . . . . Ta hình như thật sự đã từng chọc hắn.. . . . .

"

Tịch Thanh mang vẻ mặt tò mò,

"Sao?

"

Đường Thải Nhi khom lưng, cúi đầu gặm ngón tay củamình,

"Ta đã từng cố gắng. . . . . . Hái hắn. . . . . .

"

Tịch Thanh không hiểu cái gì, biểu tình trên mặt cóchút co quắp dữ tợn,

"Hả?

"

"Nhưng không phải ta còn chưa hái thành sao! Bâygiờ hắn còn muốn tìm ta để tính sổ nữa chứ? !

" Đường Thải Nhi cắn răng, cóvẻ rất không an phận.

"Khoan. . . . . . Ngươi nói là, ngươi từng làmhái hoa tặc hả! Hơn nữa, đối tượng ngươi muốn khinh bạc còn là thái tử điện hạcủa Dạ Chiêu quốc sao? !

"

Đường Thải Nhi giơ tay lên bịt miệng Tịch Thanh,

"Dùng từ cẩn thận, ta không muốn khinh bạc hắn, chẳng qua là nhìn dáng dấpcủa hắn khá tốt, muốn túm hắn về nhà làm tướng công mà thôi.

"

Tịch Thanh chấn động, khiếp sợ đến suýt nữa thì phunra mấy ngụm máu tươi,

"Nữ nhân ngươi! Rốt cuộc có biết liêm sỉ hay khôngđây! Hả? !

"

Đường Thải Nhi nhíu mày cười gian,

"Thế nào,ngươi có muốn được ta hái một lần không? Ta không ngại đâu

~"

Một mảnh đỏ ửng, trong nháy mắt lan từ cổ lên đếngương mặt trắng mịn, non mềm của Tịch Thanh,

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . .. . . Hừ! Ngươi rất đáng bị đuổi giết!

"

"Aizz~ Thái tử này thật đúng là một người khótính, sớm biết vậy, ban đầu ta nên trực tiếp hạ độc rồi cướp hắn đi là tốtrồi.

"

Tịch Thanh rơi lệ,

"Ngươi thật là không biết hốicải sao. . . . . .

"

"Thải Nhi?

" Giọng nói yếu ớt vang lên, làmĐường Thải Nhi và Tịch Thanh quay đầu nhìn lại.

Sắc mặt Liễu Chiêu Vân trắng bệch, ngồi dậy.

Đường Thải Nhi vội vàng chạy tới đỡ Liễu Chiêu Vândậy, sửa lại mấy sợi tóc rối của nàng ấy,

"Vân tỷ, thấy thế nào?

"

Liễu Chiêu Vân lắc đầu một cái, ý bảo mình không sao,ngước mắt nhìn sơn động,

"Thải Nhi, nơi này là?

"

"Trong rừng cây ngoài thành Tây quận.

"

"Tại sao chúng ta lại ở chỗ này. . . . . . Còncó. . . . . . Đường huynh hắn. . . . . .

"

Đường Thải Nhi nhất thời cứng họng, không biết nêngiải thích thế nào về cái chết của Liễu Sanh,

"Vân tỷ. . . . . . Cái đó. .. . . .

"

Liễu Chiêu Vân rũ mắt xuống,

"Chết, đúng không?Đêm qua. . . . . . Nhiều người chết như vậy. . . . . . Đường huynh hắn cũngkhông thể tránh được, đúng không?

"

Đường Thải Nhi:

"Éc. . . . . . Ừ. . . . . . Vântỷ, người chết không thể sống lại, tỷ. . . . . . Nén bi thương. . . . . .

"

LiễuChiêu Vân cúi đầu, thật lâu không nói gì, Đường Thải Nhi ôm nàng, có chút khôngbiết như thế nào cho phải,

"Vân tỷ, nếu trong lòng khó chịu, hãy khóc rađi.

"

"Người thân cuối cùng, cũng bỏ ta đi.

" LiễuChiêu Vân nghẹn ngào, từng giọt từng giọt nước mắt nhỏ lên mu bàn tay ĐườngThải Nhi.

"Nương tử, ta đã về!

" Dạ Ngu Ngốc bay đếncửa động, giơ chiếc lá lên hô.

Tịch Thanh vẫn đứng ở cửa động ngăn Dạ Ngu Ngốc lại,

"Dạ Nhi, đừng qua đó.

"

Dạ Ngu Ngốc trừng hai mắt, nhìn Liễu Chiêu Vân đangdựa vào trong ngực Đường Thải Nhi, hình như hai người muốn nói gì đó. Hắn mímmôi gật đầu một cái, theo Tịch Thanh đi tới bàn đá trước cửa động ngồi xuống.

"Tiểu Tịch Tịch, nước, uống đi.

" Dạ Ngu Ngốcđưa chiếc lá tới trước mặt Tịch Thanh.

Tịch Thanh nhận lấy lá cây, cười cười,

"Đatạ.

"

Dạ Ngu Ngốc chép miệng, ghé sát vào Tịch Thanh,

"Tiểu Tịch Tịch, ngươi biết không, Dạ Nhi vừa rồi mới gặp một người cực kỳđáng ghét!

"

"Cái gì? Ngươi vừa mới gặp ai sao?

"

"Ừ, một người siêu quái dị.

" Dạ Ngu Ngốchướng về phía không khí hừ một tiếng, bộ dạng vô cùng tức giận.

Tịch Thanh cúi đầu trầm tư chốc lát, nắm chặt Thắng Tàkiếm trong tay,

"Dạ Nhi, hắn và ngươi đã nói cái gì?

"

Dạ Ngu Ngốc lắc đầu một cái,

"Nói một tràng khônggiải thích được, hắn nha. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc chớp mắt một cái, nhìnTịch Thanh rồi chỉ chỉ đầu của mình,

"Nơi này của hắn nhất định có vấn đề

~"

Tịch Thanh có chút bất an nhưng chỉ ho nhẹ hai tiếng,ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía,

"Nơi này xem ra không nên ở lâu.

"

Dạ Ngu Ngốc thu tay đang chỉ lại, ngậm vào trongmiệng,

"Ta quên hái quả dại cho nương tử.

"

Tịch Thanh không nghe thấy Dạ Ngu Ngốc lẩm bẩm, đứnglên đi vào sơn động, đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, cúi đầu nhìn Liễu ChiêuVân, dịu dàng hỏi:

"Liễu cô nương thân thể có còn khó chịu không?

"

Liễu Chiêu Vân khẽ mỉm cười,

"Đa tạ Tịch công tửquan tâm, Chiêu Vân đã không có gì đáng ngại.

"

Tịch Thanh ngồi xuống, cầm chiếc lá đựng nước trongtay đưa tới trước mặt Liễu Chiêu Vân,

"Uống chút đi, hôn mê lâu như vậyrồi.

"

"Đa tạ Tịch công tử.

"

Đường Thải Nhi nhíu mày nhìn bộ dạng dịu dàng như ngọccủa Tịch Thanh,

"Cũng biết thương hoa tiếc ngọc sao

~"

Tịch Thanh lạnh lùng hừ một tiếng,

"Không sánhbằng Đường huynh.

"

Đường Thải Nhi:

"Mới vừa rồi Dạ Nhi nói gì vớingươi?

"

"Có khả năng nơi này đã bị phát hiện, chúng tanên nhanh chóng rời đi.

"

Đường Thải Nhi có chút do dự nhìn Liễu Chiêu Vân,

"Thân thể Vân tỷ, có thể đi được đường xa sao?

"

Liễu Chiêu Vân ngẩng đầu nhìn hai người,

"Ta. . .. . . Ta không sao , không cần cố kỵ ta.

"

Tịch thanh:

"Ê? Tại sao không thấy Dạ Nhinữa?

"

-----------------

Tìm Dạ Ngu Ngốc đi hái quả về, mấy người bàn bạc xong,quyết định cùng nhau đi tới Hồn châu tham dự đại hội võ lâm.

Tất nhiên, chỉ có Tịch Thanh có thiếp mời, còn lại đềulà tham gia náo nhiệt. Nhưng mà, Đường mỗ cũng không phải đơn thuần đến thamgia náo nhiệt, còn ôm mục đích không muốn mọi người biết.

Mục đích gì?

Chuyện kể rằng, đại hội võ lâm được tổ chức trong việncủa nhà minh chủ võ lâm.

Lại kể rằng, nhà của minh chủ võ lâm cất giữ thánh quảhiếm có trên thế gian, Ngũ Độc quả!

Lại tiếp tục kể rằng, Thứ có thể trị chứng bệnh ngớngẩn của Dạ Ngu Ngốc là gì? Đó là: Ngũ Độc quả.

Đường Thải Nhi thích thú cưỡi chung ngựa với Dạ NguNgốc,

"Aizzz ~ đại hội võ lâm nha ~ là giấc mộng lúc còn trẻ của ta

~"

Liễu Chiêu Vân che miệng cười một tiếng,

"ThảiNhi thật sự rất thích giang hồ hả.

"

"Dĩ nhiên ~ ha ha!

"

Khóe miệng Tịch Thanh nhếch lên,

"Ngươi không cóthiếp mời, không vào được.

"

Đường Thải Nhi mỉm cười nhìn về phía Tịch Thanh,

"Ta tự có biện pháp

~"

## 37. Chương 37 : Hồ Ly Chọn Dạ Ngu Ngốc

Vừa đi vừa nói, Sau một ngày đường, bốn người đã vàoHồn thành.

Đại hội võ lâm sắp tới nên thu hút rất nhiều giang hồhào kiệt đến Hồn thành. Quét mắt nhìn khắp nơi đều là đại hiệp! Tuy nói TịchThanh là vị tiểu thí (cái rắm nhỏ) bảo chủ còn nhỏ không hiểu chuyện, đương nhiên đây làdo Đường Thải Nhi đánh giá hắn. Nhưng quan trọng là, vào cửa thành, không aikhông nhân ra hắn, gặp mặt đều là “ơ ~ Tịch thiếu hiệp!” “Đã lâu không gặp,Tịch huynh!” “Đây không phải là Tịch Thiếu bảo chủ sao ~”

Dạ Ngu Ngốc nhìn đám người lui tới xung quanh, sau đóvui vẻ túm cánh tay Đường Thải Nhi lại,

"Nương tử nương tử, thật nhiềungười đến chào hỏi tiểu Tịch Tịch nha

~"

Đường Thải Nhi hừ lạnh một tiếng, bĩu môi nói:

"Có gì chứ, bởi vì ta mặc nữ trang nên không ai nhận ra thôi. Nếu ta mặcnam trang, sẽ được hoan nghênh hơn hắn!

"

Liễu Chiêu Vân kéo Đường Thải Nhi, cười nói:

"Nơinày thật thật náo nhiệt nha, Thải Nhi.

"

"Ngày mai đã là đại hội võ lâm rồi, dĩ nhiên làrất náo nhiệt, tất cả nhân vật võ lâm có máu mặt đều tới.

" Lông mày ĐườngThải Nhi nhếch lên ,

"Aizzz, cảnh tượng thật hoàng tráng nha.

"

Tịch Thanh cười đúng mực với mấy vị hiệp sĩ gặp thoángqua đến chào hỏi, quay đầu lại nhìn về phía Đường Thải Nhi,

"Đường huynhkhông bằng đi thay trang phục và đạo cụ thường ngày đi, cùng mọi người ônchuyện?

"

"Không cần, ta thích thanh tĩnh. Dạ Nhi, Vân tỷ,đi, chúng ta đến tửu lâu đi.

" Đường Thải Nhi khe khẽ thở dài, mỗi tay lôimột nguời, tiến vào một tửu lâu gần đấy.

Tịch Thanh cười cười, chân mày khẽ nhíu,

"Đúnglúc đói bụng, không tệ.

" Vừa nói vừa theo sát mấy người.

Ngồi xuống bên cạnh cửa sổ, Liễu Chiêu Vân rót trà chomọi người. Hai mắt tùy ý nhìn mọi thứ chung quanh, cả người đều tản ra lý tưởnghào hùng.

"Đại hội võ lâm sẽ làm những việc gì?

" LiễuChiêu Vân đặt bình trà xuống, hỏi Đường Thải Nhi.

TịchThanh cười híp mắt tranh nói,

"Chọn minh chủ võ lâm kế nhiệm.

"

"A? Tiểu Tịch Tịch cũng sẽ tham gia sao?

"

ĐườngThải Nhi nhíu mày nhìn về phía Tịch Thanh,

"Chọn sao?

"

Tịch Thanh có chút xấu hổ gãi gãi đầu,

"Có rấtnhiều tiền bối lợi hại, đâu đến phiên ta chứ.

"

Đường Thải Nhi bưng chén trà lên, híp mắt suy đoán,

"Ta nghĩ minh chủ kế nhiệm tám, chín phần sẽ là Hình Dận.

"

"Hình Dận?

" Dạ Ngu Ngốc nghiêng đầu,

"Là ai vậy?

"

Trên trán Tịch Thanh nổi đầy gân xanh, hắn đối vớiHình Dận có oán hận rất sâu, trong thời gian ngắn không thể tiêu trừ, vì vậylúc này âm trầm trả lời:

"Chính là cái tên khốn kiếp lừa gạt Phi Sắc LưuLy của ta.

"

Hai mắt Dạ Ngu Ngốc xoay động, nghĩ tới,

"Làngười rất hung ác nha.

"

"Còn chưa vào khách điếm đã nghe thấy có ngườihình dung bổn tọa như vậy, thật đúng là ngoài ý muốn.

" Giọng nói lạnh thấuxương truyền từ ngoài cửa vào. Người chưa vào, tiếng nói mười phần uy lực đãtruyền vào trong tai mỗi người.

Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn ra cửa, vừa văn một đôigiày màu đen bước vào, lập tức áo lam bay vào theo. Tầm mắt dời lên, nhìn thấykhuôn mặt mười phần không đứng đắn của Hình Dận xuất hiện ở trước mắt mọingười.

"Đã lâu không gặp nha, Hình lâu chủ.

" ĐườngThải Nhi vẫy vẫy tay cười tủm tỉm.

Hình Dận hơi sững sờ, nhìn Đường Thải Nhi một thân nữtrang hồi lâu, sau đó cong lên một nụ cười,

"Đường thần y.

"

Tịch Thanh liếc nhìn Hình Dận, vẻ mặt nín thở quay đầuđi chỗ khác, rất khó chịu.

Mấy thủ hạ đi theo sau Hình Dận vừa nhìn đã biết làcao thủ, mặt mũi ước chừng đều là khí tràng phô trương.

Ống tay áo vung lên, hắn chân thành đi đến, ngồi ngayngắn phía đối diện Đường Thải Nhi,

"Đại hội võ lâm, có muốn đi cùngkhông?

"

"Sao?Trong chúng ta chỉ có người này được mời.

" Đường Thải Nhi vừa nói vừa liếcnhìn Tịch Thanh.

Hình Dận cười lãnh đạm,

"Bổn tọa mang bọn ngươivào.

"

Vừa mới nói xong, Đường Thải Nhi liền kích động đứnglên, hai tay chống bàn,

"Thật sao?

"

"Bổn tọa không nói đùa.

"

Bất kể có mục đích hay không, Đường Thải Nhi vẫn nhậnlời mời của Hình Dận. Xế chiều hôm đó đã vào Hồn Nghênh cung của minh chủ võlâm đang sống.

Đường Thải Nhi tuyệt đối không tin, đường đường là lâuchủ của Vân Thiên lâu lại đặc biệt mời mình tham gia đại hội võ lâm, trong đónhất định có âm mưu hoặc là dụng ý gì đó. Nhưng hiện tại nàng không quản đượcnhiều như vậy, coi như Hình Dận không mời, nàng cũng sẽ nghĩ cách vào HồnNghênh cung.

Dùng qua cơm trưa, đám người Đường Thải Nhi được an bàiở gian phòng trống bên trong Tây viện.

Từ sau cơm trưa thì không thấy Hình Dận nữa. TịchThanh cũng bận rộn gặp mặt các hiệp khách. Kết quả là, sau giờ ngọ, cái viện ấmáp thoải mái này chỉ có ba người Đường Thải Nhi, Dạ Ngu Ngốc và Chiêu Vân hưởngthụ.

Pha bình trà nóng, nhấm nháp hạt dẻ rang đường, bangười ngồi thảnh thơi trên ghế tựa nhỏ dưới tàng cây.

"Nương tử, lá cây rơi xuống kìa.

" Dạ NguNgốc ngửa đầu nhìn một chiếc lá lìa khỏi cành, từ từ rơi xuống.

Đường Thải Nhi nhìn chằm chằm chén trà đến ngây người,trong lòng đang tính toán buổi tối sẽ đi trộm ngũ độc quả như thế nào. Theonàng biết, Ngũ Độc quả trời sinh tính cực âm, cần giữ ở nơi thuần dương cựcnóng. Nếu như tách khỏi nơi nhiệt độ cao, trong một khắc đồng hồ sẽ thối nát.Nhưng mà trước mắt, ngoại trừ nơi núi lửa thuần dương cực nóng ra, minh chủ võlâm sẽ làm cách nào để giữ Ngũ Độc quả đây?

"Nương tử, mùa thu đến rồi có phải không?

"

"Nương tử?

"

"Nương tử? Có cái lá rơi vào chén trà của nàngnha! ! !

" Dạ Ngu Ngốc ghé sát vào Đường Thải Nhi la lớn, dọa cho ĐườngThải Nhi sợ đến mức tay không khỏi run lên.

Liễu Chiêu Vân cười trộm, không hề nhìn hai người,tiếp tục nhìn bầu trời trong lành phía xa xa.

"Ngươi muốn làm gì? !

" Đường Thải Nhi giữvững chén trà trong tay, trừng mắt nhìn Dạ Ngu Ngốc.

Dạ Ngu Ngốc dẩu môi lên,

"Nương tử không để ý tớiDạ Nhi. . . . . .

"

Đường Thải Nhi thở dài một hơi, nắm tay Dạ Ngu Ngốc,đặt chén trà vào trong lòng bàn tay hắn,

"Cầm đi.

"

"Ừ?

"

Đường Thải Nhi đứng lên, phất áo,

"Vân Nhi tỷ,giúp muội chăm sóc Dạ Nhi, muội đi ra ngoài một lát.

"

Liễu Chiêu Vân liền giật mình,

"Thải Nhi muốn điđâu?

"

"Nương tử muốn làm gì? Dạ Nhi cũng muốn đi!

"

Đường Thải Nhi giơ tay lên ngăn hai người lại,

"Ta đi xem náo nhiệt một chút, bên ngoài nguy hiểm, hai người ở lại chỗnày đừng tùy ý đi đâu nha

~"

"Thải Nhi, muội. . . . . . Vậy muội chú ý antoàn.

"

"Ừ, đi đây.

"

"Nương. . . . . .

"

"Đây. . . . . . Đồ ngốc, ra khỏi vòng này, takhông cho ngươi ăn cơm tối nữa.

" Đường Thải Nhi nói xong chỉ thành mộtvòng trên nền đất mềm.

Dạ Ngu Ngốc hừ một tiếng, thành thật ngồi lại trênghế, cầm chén trà,

"Dạ Nhi nghe lời nương tử.

"

Đường Thải Nhi nhìn đôi mắt trong veo của Dạ Ngu Ngốc.Trong đôi mắt kia chỉ thấy thân ảnh của nàng, khiến cho nàng sững sờ tại chỗ.

Nếu như. . . . . . Hắn khôi phục. . . . . . Ánh mắtnhư thế còn có thể tồn tại sao?

Còn có thể chỉ nhìn mình nàng không. . . . . .

Đường Thải Nhi dời mắt đi, cước bộ không hề ngưng lại,xoay người đi ra ngoài viện.

Thân hình nhảy một cái, gió thoảng bên tai, mấy sợitóc trên trán bị thổi qua sau tai, hơi xượt qua da, êm ái mà lại mập mờ, khiếncho tâm tình không ổn định của Đường Thải Nhi càng thêm hỗn độn.

Không được suy nghĩ nhiều, vận nội lực, càng bay thậtnhanh trên nóc nhà.

"Tạisao cô nương lại ở đây?

"

Đường Thải Nhi vừa dừng lại bên trong một cánh rừnghoa, thì một giọng nói già nua vang lên ở phía sau, xoay người nhìn lại, là mộtvị lão giả mặc quần áo màu trắng đang cầm cái cuốc đào bụi hoa bên cạnh.

Tóc trắng xoá, xương cốt lại cứng rắn.

Đường Thải Nhi cười yếu ớt, Hồn Nghênh cung quả nhiênlà một nơi không đơn giản, thậm chí ngay cả gia đinh chăm vườn hoa cũng khácthường như vậy.

"Ta đi dạo xung quanh.

" Đường Thải Nhi hémiệng cười một tiếng,

"Lão bá không cần để ý ta, tiếp tục trồng hoađi.

"

"Nơi này là chỗ ở của minh chủ.

"

"Ta biết.

" Đường Thải Nhi nhìn chung quanhkhông thèm để ý chút nào.

Lão giả giật mình, ngay sau đó vui vẻ cười một tiếng,

"Làm sao cô nương biết? Người của Hồn Nghênh cung này sẽ không nói cho côbiết đường tới nơi ở của minh chủ đâu.

"

Đường Thải Nhi chắp tay bước đi thong thả,

"Khôngkhó đoán, Hồn Nghênh cung rất lớn, nhưng nơi nào rộng lớn lại được bày trí đơngiản, nơi nào thanh tịnh mà lại phong nhã, vừa nhìn liền biết.

"

Lão giả ngồi chồm hổm xuống, cầm cái cuốc đào đất,

"Cô nương lại rất hiểu minh chủ, chẳng lẽ quen biết với minh chủsao?

"

"Ta không biết, chỉ nghe nói mà thôi.

" ĐườngThải Nhi cười híp mắt trả lời, bước nhỏ đi tới bên cạnh lão giả ngồi xổm xuống,

"Lão bá ở trồng hoa gì vậy? Bây giờ trời đã vào thu rồi, là trồng hoatheo mùa sao?

"

"Ha ha, hoa khác nhau sẽ có loại tiêu chuẩn khácnhau, giống như con người vậy, người khác nhau thì có tiêu chuẩn sống khácnhau.

"

Đường Thải Nhi cười nhạt,

"Cũng đúng, vậy khôngquấy rầy lão bá trồng hoa nữa.

" Đứng dậy, nhìn chung quanh một chút,

"Phong cảnh nơi đây thật đúng là không tệ.

"

"Ha ha.

" Lão bá cười ảm đạm,

"Cô nươngcó muốn theo lão hủ uống chén trà không?

"

Đường Thải Nhi ôm cánh tay quay đầu lại nhìn về phíalão giả,

"Đa tạ ý tốt của lão bá, ta phải trở về rồi, có duyên sẽ gặplại.

"

"Cũng tốt.

"

Lão giả cười điềm đạm, nhìn thân ảnh của Đường ThảiNhi biến mất trước mắt, đuôi lông mày lập tức khẽ động, ngẩng đầu nhìn cánhrừng,

"Ai cũng biết ta thích trang nhã sao?

"

-----------------

"Này này ~ ta tới đây

~" Thượng Quan Linh ngửa đầu nhìn đỉnh đầu Dạ NguNgốc, phá lên cười ha ha.

Dạ Ngu Ngốc và Liễu Chiêu Vân đang uống trà, đột nhiệncó giọng nói truyền từ đỉnh đầu xuống khiến hai người cả kinh, đều nhảy xa khỏighế mấy thước.

Thượng Quan Linh ngồi trên cành cây, nhìn hai ngườicười,

"Phản ứng thật thú vị nha

~"

"Ngươi. . . . . . Đồ quái dị nhà ngươi tại saolại xuất hiện nữa!

" Dạ Ngu Ngốc căm tức nhìn thiếu niên mặc áo gấm trướcmắt chất vấn nói.

Thượng Quan Linh vô tội bĩu môi,

"rất tổn thươngngười ta nha.

" Nói xong, lật người từ trên cây nhảy xuống, hai chân vữngvàng tiếp đất, sau đó vẻ mặt tươi cười,

"Ta đương nhiên là đến gặp tiểuTầm Tầm nha

~"

Liễu Chiêu Vân có chút sợ hãi núp ở sau lưng Dạ NguNgốc,

"Dạ Nhi, hắn là người phương nào?

"

"Không biết, một người quái dị!

" Dạ Ngu Ngốcliếc mắt hừ lạnh.

"Này, tại sao lại giới thiệu bạn tốt với mỹ nhânnhư vậy chứ?

" Thượng Quan Linh xòe hai tay ra tỏ vẻ rất bất đắc dĩ,

"Thiệt là, rất tổn thương người ta nha

~"

"Ngươi biết hắn?

" Liễu Chiêu Vân nhỏ giọnghỏi.

Dạ Ngu Ngốc ra sức lắc đầu,

"Ta mới không biếtngười quái dị như vậy đâu, Vân Nhi tỷ, chúng ta đi.

"

"Đi . . . . . Đi đâu vậy. . . . . .

" LiễuChiêu Vân do dự hỏi.

Thượng Quan Linh bĩu môi, giơ tay lên sờ sờ cái ót củamình,

"Ta như vậy làm ọi người chán ghét sao?

"

Dạ Ngu Ngốc dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ thấyThượng Quan Linh đang cúi đầu, mũi chân tùy ý di trên đất, bộ dạng rất buồn bã.

Thượng Quan Linh mang vẻ mặt ưu thương, ngẩng đầu lên,nhìn lá cây um tùm trên đỉnh đầu,

"Ta hiểu, tiểu Tầm Tầm không nhớ ta, rõràng chúng ta. . . . . . Chúng ta. . . . . .

"

Liễu Chiêu Vân căng thẳng nắm chặt quần áo của mình,

"Các ngươi. . . . . . Các ngươi như thế nào?

"

DạNgu Ngốc,

"Ngươi không được nói lung tung, ta căn bản không. . . . . .Không. . . . . .

" Nhìn khóe mắt Thượng Quan Linh chảy ra nước mắt, lời nóicủa Dạ Ngu Ngốc vừa ra đến miệng lại bị nuốt vào.

Thượng Quan Linh buồn bã nhìn Dạ Ngu Ngốc,

"Chúngta rõ ràng tương thân tương ái như vậy. . . . . .

"

Liễu Chiêu Vân kinh hãi, đúng lúc Đường Thải Nhi trởvề cũng hóa đá ngay tại chỗ, còn khuôn mặt của Dạ Ngu Ngốc thì hết xanh lại đỏ.

Thượng Quan Linh giơ tay lên lau một giọt nước mắt,thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Thải Nhi, ánh mắt mang theo ý dò xét.

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .

" TayĐường Thải Nhi run run chỉ Thượng Quan Linh,

"Ngươi là ai? !

"

"Là ai?

" Trong nháy mắt Thượng Quan Linhkhông còn vẻ mặt buồn bã như vừa nãy, nháy đôi mắt cười,

"Tình địch củangươi.

"

Dạ Ngu Ngốc lắc mình một cái đi tới bên cạnh ĐườngThải Nhi, mở rộng hai tay che chở nàng ở phía sau,

"Không cho ngươi khi dễnương tử của ta.

"

Thượng Quan Linh cười ha ha một tiếng, chớp chớp mắt,

"Nương tử của ngươi sao ~ ây da, tiểu Tầm Tâm thiệt là, có hứng thú với nữnhân từ lúc nào vậy?

"

Đường Thải Nhi sửng sốt, sau đó kinh hãi, đôi môi runrẩy, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt ngay thơ của Thượng Quan Linh,

"Rốt cuộc ngươi là ai, ngươi biết chuyện gì của Dạ Nhi?

"

Thượng Quan Linh khom người nhìn thẳng Đường Thải Nhi,nghiêng nghiêng cái đầu,

"Ta cái gì cũng biết, nếu so với ngươi còn biếtnhiều hơn.

"

ĐườngThải Nhi cười nhạt, vòng qua Dạ Ngu Ngốc đi tới trước mặt Thượng Quan Linh.Người kia rụt đầu lại, cau mày nhìn nữ nhân trước mắt này.

"Ngươi biết rất nhiều?

" Đường Thải Nhi cườicực kỳ dịu dàng, ngọt ngào, giống như gió xuân thoảng qua.

ThượngQuan Linh không biết tại sao khi nhìn thấy nụ cười này của Đường Thải Nhi tronglòng thậm chí có chút phát run, lui về phía sau mấy bước, nhưng không ngờ ĐườngThải Nhi đã tới gần rất nhanh.

"Nữ nhân kia, ngươi muốn làm cái gì?

" ThượngQuan Linh cảnh giác hỏi.

Đường Thải Nhi mỉm cười giơ tay lên khẽ xoa gò má củaThượng Quan Linh, giữa hai lông mày lộ ra tư thái nũng nịu,

"Không có gì,không phải ngươi nói, ngươi và Dạ Nhi tương thân tương ái ư, nếu là phu quâncủa Dạ Nhi, cũng chính là phu quân ta nha.

"

Thượng Quan Linh đẩy tay Đường Thải Nhi,

"Này,cách ta xa một chút.

"

"Không phải ngươi rất thích chơi đùa như vậysao?

"

Thượng Quan Linh vừa định mở miệng nói chuyện, thânthể lại ngứa ,

"Ai?

"

Đường Thải Nhi buông tay,

"Thật làm cho người takhông biết làm sao nha, ngươi muốn ta cách xa ngươi một chút, vậy thì xa mộtchút

~" vừa nói vừa ngoắc ngoắc ngón tay với Liễu Chiêu Vân, người kiachạy chậm đến bên người nàng,

"Vân tỷ, Dạ Nhi, chúng ta đi thôi.

"

"Này! Ngươi làm gì ta? !

" Thượng Quan Linhgãi người, không nhịn được ngứa khiến hắn gần như muốn gãi rách chính mình,

"Nữ nhân kia, ngươi dám hạ độc!

"

Đường Thải Nhi phất phất tay,

"Để cho ngươi cảmnhận kích thích trước nay chưa có, từ từ hưởng thụ đi ~ A ha ha ha! !

"

Dạ Ngu Ngốc vừa đi vừa quay đầu lại,

"Nương tử,hắn vừa mới khóc.

"

Đường Thải Nhi:

"Nếu ngươi dùng chút ớt, ngươicũng có thể khóc.

"

Dạ Ngu Ngốc sửng sốt,

"Nương tử nói là cái tênxấu xa kia đang gạt ta? !

"

"Ngốc. . . . . .

"

"Hừ, ta biết ngay mà, hắn không phải là ngườitốt.

"

Đường Thải Nhi lắc đầu cười khổ,

"Không thể khẳngđịnh, chắc là hắn nhận ra ngươi.

"

"A?

"

"Nhưng ta sẽ không cho phép hắn mang ngươi đikhỏi ta.

" Đường Thải Nhi hơi cúi đầu tự nói.

## 38. Chương 38 : Ngũ Độc Quả

Hình Dận ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, nhìn bàn cờtrước mặt, cầm quân cờ màu đen trong tay, suy nghĩ bước kế tiếp phải đi thếnào. Hộ vệ đứng ở bên cạnh đưa hắn một chén trà nóng, sau đó lui sang một bên,im lặng đứng thẳng.

Cửa phòng bị đẩy nhẹ ra, Lam Anh bước vào, liếc nhìnHình Dận, vẫn chưa mở miệng chỉ cười.

Hình Dận giương mắt nhìn về phía Lam Anh lại cúi đầu.Đặt quân cờ đen trong tay lên bàn cờ,

"Đứng đó làm gì, sao không ngồixuống đây?

"

Lam Anh ngồi đối diện với Hình Dận, nhìn bàn cờ cườinhạt. Khóe miệng khẽ cong lên, giọng nói trầm thấp, khêu gợi cũng theo đó phátra,

"Đa tạ.

" Không nhiềulời hoa lệ, nhưng xem ra lời nói của hắn diễn ý rất tốt.

"Chuyện nhỏ như thế, bổn tọa có thể làm được. Nóiđi, tại sao khăng khăng muốn đưa Đường Cảnh vào Hồn nghênh cung?

" Hình Dậnliếc nhìn hộ vệ bên cạnh, người kia hiểu ý đi đến rót trà cho Lam Anh.

Lam Anh trầm tĩnh cầm quân cờ màu trắng, đặt quân cờtrắng sắp bị đánh hạ tại nơi sống lại sau khi bị uy hiếp,

"Nơi này có thứnàng muốn.

"

"Thật đúng là si tình.

"

"Chủ thượng nghĩ vậy sao?

"

Hình Dận vừa mới nói xong, Lam Anh liền thản nhiên hỏivặn lại.

Hình Dận không giận cũng không ầm ĩ,

"Nơi này cóthứ gì nàng muốn sao? Ngươi đưa cho nàng cũng được, còn có thể khiến nàng cảmtạ ngươi, hà tất phải làm điều thừa chứ?

"

Lam Anh cười nhạt, không trả lời câu hỏi của Hình Dận.

Thật ra thì Hình Dận hiểu, hắn làm như vậy là khôngmuốn để Đường Thải Nhi cảm thấy mình thiếu nợ hắn, chỉ vậy mà thôi. Nam nhânmột khi yêu, làm một số chuyện, lý do có thể rất phức tạp thì phức tạp khiếncho người ta không thể suy đoán. Cũng có thể rất đơn giản, đơn giản đến làm chongười ta vừa thấy đã hiểu ngay.

"Là si tình, hay là vì lời hứa hai nămtrước?

"

Bàn tay cầm quân cờ trắng của Lam Anh dừng một chút,hai mắt mơ mơ màng màng, nhưng một khắc sau liền trấn tĩnh.

Hình Dận thấy vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên:

"Nếu không có tình, thì không có hứa hẹn kia. Xem ra, chung quy là số phậnlàm hại người.

"

"Đại hội võ lâm lần này, chắc chắn sẽ rất đặcsắc.

" Lam Anh cúi đầu nhìn lá trà xoay tròn trong chén trà, đổi đề tài.Chuyện hai năm trước, không nên đề cập tới thì tốt hơn. Lông mày của hắn khẽđộng, trong giọng nói lộ ra chút mong đợi,

"Vị trí minh chủ, tình thế bắt buộcchủ thượng.

"

Hình Dận:

"Biết đâu sẽ đặc sắc khiến ngươi khôngthể ngờ. . . . . . Nơi này có rất nhiều người của Thái tử Dạ Chiêu quốc và Tamgia.

"

"Người trong cung chẳng lẽ cũng muốn dính vàochuyện giang hồ?

" Lam Anh bình tĩnh hỏi. Hắn đã sớm biết đám người kia tớiđây, bọn họ có người vì muốn giết Lăng Dạ Tầm, có người vì cứu Lăng Dạ Tầm.

"Hừ

~" Hình Dận buồn bực, cười ra tiếng,

"Nói cứ như ngươi không biết gì ấy, không phải đã gia nhập phe Thái Tửsao?

"

“Bộp”Một tiếng, quân cờ đen rơi xuống bàn cờ, ngón tay chạm nhẹ, lại nâng lên, quâncờ đã sớm bị tán thành bột.

"Chủ thượng lúc nào cũng thích nghĩ quánhiều.

" Lam Anh buông quân cờ trắng trong tay ra, khẽ cau mày,

"Cờtrắng thua.

"

"Một khấc ngươi cầm quân cờ kia lên, cũng đã biếttrước tàn cuộc.

"

"Nhưng vẫn muốn giãy chết.

"

Hình Dận cầm chén trà lên, nước trà trong chén đãlạnh, đặt chén trà xuống, hắn chuyển đề tài,

"Không muốn gặp Đường Cảnhmột lần sao?

"

Lam Anh dừng một chút,

"Nói sau đi.

"

"Nếu một nữ nhân không thuộc về ngươi, chính làngươi thật sự không đủ mạnh, hoặc trong lòng nàng có người khác quan trọng hơnngươi. Rất rõ ràng, ngươi thuộc loại thứ hai, cũng là loại bi ai nhất.

"Hình Dận nói xong, lời nói không chút kiêng kỵ của mình ít nhiều sẽ kích thíchLam Anh.

Như dự đoán, hai tay Lam Anh run rẩy, nắm chặt thànhquyền bên trong tay áo. Hắn đang cố áp chế cơn giận của mình.

"Nếu như ta là ngươi. . . . . .

"

Lam Anh giương mắt lên nhìn Hình Dận, chờ hắn nóitiếp.

"Ta. . . . . . Sẽ giết Bạch Si Dạ cũng chính làTam Hoàng tử, Lăng Dạ Tầm.

" Hình Dận thản nhiên nói việc không liên quanđến mình. Từng câu, từng chữ đanh thép cắm vào lòng Lam Anh.

Lam Anh đứng dậy,

"Rất tiếc, ta không phải làngươi.

" Dứt lời, phất tay áo bỏ đi.

Hình Dận nhìn bóng lưng Lam Anh, nhẹ giọng cười mộttiếng,

"Đi, đi gặp lão Minh Chủ.

"

Hộ vệ phía sau cung kính cúi người,

"Vâng chủthượng.

"

--------------

Ban đêm, Đường Thải Nhi đổi một bộ quần áo đi đêm, cầmTrạm Lô kiếm trong tay, che miếng vải đen đã chuẩn bị lên mặt, lắc mình một cáibay ra khỏi phòng.

Ẩn nấp sau cây cột nhà, đội tuần tra đi ngang qua,Đường Thải Nhi thò tay cản lại. Trạm Lô kiếm kề vào cổ của một tên hộ vệ đicuối cùng, nháy mắt đã túm vào trong góc khuất.

Kiếm quang chợt lóe, thân kiếm lạnh như băng kề sát cổhọng của hắn. Hai mắt Đường Thải Nhi toàn là sát ý, hung tợn tra hỏi:

"Tinta đi, ngươi mà hô lên ta liền cắt đứt cổ họng của ngươi ! Nói! Ngũ Độc quảđược giấu ở đâu? !

"

Tên hộ vệ bị bắt run rẩy hai chân, thân kiếm phát rakhí lạnh khiến cả người hắn run lẩy bẩy, đưa tay chỉ hướng tòa tháp cao phíaxa,

"Ở đó. . . . . . Ở đỉnh tháp. . . . . . Éc. . . . . .

"

Đường Thải Nhi đánh một kích khiến hắn ngất đi, sau đókéo hắn đến bụi cỏ, ném vào trong, rắc phấn độc, sẽ khiến hắn không tỉnh lạitrước khi trời sáng.

Cẩn cẩn thận thận tránh hộ vệ tuần tra qua lại, mấtrất nhiều sức, rốt cuộc cũng tới được rừng hoa mới phát hiện lúc sáng.

Thân thể dán chặt vào một thân cây lớn, điều tức.

Ngửa đầu nhìn tòa tháp cao, nàng thở một hơi thật dài,sau đó khẽ nhấn mũi chân, chạy như bay về hướng tháp cao.

Đi tới tháp, vừa muốn tiến vào, không ngờ lại bị mộtlực mạnh níu lại, còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương đẩy ra. Cả người hắngắt gao vây chặt nàng trên bức tường lạnh lẽo, miếng vải đen trên mặt cũng bịđối phương kéo xuống. Đối phương nhẹ nhàng nghiêng đầu, che ánh trăng lại. Tầmmắt rơi vào bóng tối, chỉ có một đôi mắt chớp động.

"Ngươi. . . . . .

"

"Xuỵt. . . . . .

"

Đường Thải Nhi đang muốn giãy giụa, liền thấy một hộvệ đang chậm rãi đến từ phía xa, nàng gắt gao cắn môi dưới,

"Ngươi đến cứuta sao?

"

"Ừ.

"

"Được, ta tin ngươi.

" Đường Thải Nhi thở hổnhển, trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng vẫn tựa đầu vào lồng ngực đối phương,để hắn hoàn toàn bọc mình lại. Người ngoài nhìn vào, giống như hai người yêunhau đang dây dưa không thể tách rời.

"Là ai?

" Người đến vừa hỏi vừa hướng trườngthương trong tay về phía bọn họ.

Đặt Đường Thải Nhi trên người, nâng tay chống lên váchtường gần tai nàng. Ống tay áo thật dài che kín bộ quần áo đen của nàng, chỉ lộra nửa gò má.

Người nọ ngẩng đầu nhìn hướng hộ vệ, đôi mắt nhuộm màudục vọng làm tâm niệm người ta run lên.

Trong mắt hắn toàn là tức giận vì chuyện tốt bị quấyrầy. Người trong ngực liếc nhìn hộ vệ rồi quay đầu đi chỗ khác, giống như đangthẹn thùng.

"Thì ra là Lam hộ pháp, tiểu nhân thất lễ, thấtlễ.

" Đầu lĩnh hộ vệ vội vàng thu hồi trường thương, đem e ngại trong lòngchuyển hóa thành giận dữ đối với thuộc hạ,

"Đừng nhìn nữa, đi chỗ khác chota, qua bên kia tuần tra đi!

"

"Lam hộ pháp, tiểu nhân không quấy rầy nữa,người. . . . . . Người cứ tiếp tục. . . . . .

" Nói xong, dẫn đoàn ngườivội vã rời đi.

Lam Anh che giấu cảm xúc giả dối vào đáy mắt, rút haicánh tay đặt bên hông Đường Thải Nhi về, đứng thẳng lên,

"Không saochứ.

"

"Lam đại ca? !

" Nhờ ánh trăng, Đường ThảiNhi rốt cuộc cũng thấy rõ người trước mắt, lại là Lam Anh.

Tiếng “Lam đại ca” Ở trong tai Lam Anh có chút chóitai. Hắn cười nhạt, cúi đầu liếc nhìn miếng vải đen trong tay, khóe miệng nhếchlên, đưa tới trước mặt của Đường Thải Nhi,

"Cho nàng, cẩn thận chút, ta điđây.

" Nói xong liền xoay người muốn rời đi.

"Khoan đã!

" Đường Thải Nhi cầm miếng vải,gọi Lam Anh lại,

"Lam đại ca cũng tới tham gia đại hội võ lâm hả.

"

Đường Thải Nhi cúi đầu, có chút ghét bản thân, lúc nàylại hỏi một câu ngu ngốc như vậy.

Lam Anh cười tự nhiên,

"Ừ, nhận lời mời của minhchủ, giúp xử lý một số việc, ta cáo từ trước.

"

Nhìn bóng Lam Anh đi xa, nàng thấp giọng nói:

"Đatạ. . . . . .

"

Lấy miếng vải đen trong tay che mặt lần nữa, ĐườngThải Nhi xoay người lắc mình tiến vào trong tháp.

Cảnh vệ xung quanh cũng không nghiêm ngặt như tưởngtượng, dễ dàng làm mấy tên giữ cửa ngất đi.

Nhìn bậc thang quanh co, u ám. Đường Thải Nhi lấy hỏachiết tử (làcái tròn tròn hình trụ dùng giữ lửa) từtrong ngực ra, mượn ánh lửa yếu ớt đi về phía trước.

Một lát sau, đã đến đỉnh tháp, hao tổn nội lực. Đẩycửa đá vừa dầy vừa nặng ra, ánh lửa chói mắt nóng rực khiến Đường Thải Nhi cảkinh, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Lúc phục hồi tinh thần lại mới pháthiện không phải tia lửa bay ra, chỉ đơn thuần là nhiệt độ à thôi.

"Thì ra là hắn dùng đá lửa ngàn năm để giữ NgũĐộc quả được tươi.

" Đường Thải Nhi đứng ở ngưỡng cửa, trong lòng vô cùngphức tạp.

Ngũ Độc quả ngay trước mặt, có muốn chữa bệnh cho DạNhi không. . . . . .

Bước chân của Đường Thải Nhi không khỏi chậm lại, đivề phía Ngũ Độc quả đang nổi giữa phiến đá.

"Sau này sẽ thế nào đây?

"

Khóe mắt nàng không cẩn thận rịn ra một chút mồ hôi.Đúng vậy, nơi này quá nóng đi, khó tránh khỏi lại toát mồ hôi . . . . . .

Đưa tay chạm vào Ngũ Độc quả, cảm giác lạnh lẽo từ đầungón tay truyền đến,

"Rời khỏi đây, chỉ có một giờ để giữ nó được tươi. .. . . .

"

Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Nàng nhắm chặthai mắt, ý đã quyết. Nàng cầm Ngũ Độc quả bỏ vào trong túi vải, xoay người bayđi.

Đá lửa sau lưng lập tức mất đi tia lửa đỏ, giống nhưmất đi sức mạnh, từ từ lạnh hóa thành màu xám tro. Sau đó trên tảng đá trơnnhẵn “rắc rắc rắc rắc” Toàn vết nứt.

Khinh công của Đường Thải Nhi mặc dù không phải thượngthừa, nhưng không khó khăn để tránh được tầm mắt của hộ vệ. Vừa lóe, người khácgần như không thấy rõ chuyển động, nàng đã đi xa vài dặm.

Lắc mình vào phòng, dựa lưng vào cửa, gắt gao đóngkín. Hai tay ôm Ngũ Độc quả của Đường Thải Nhi đã lạnh đến tím bầm.

Liếc mắt nhìn Dạ Nhi đang nằm trên giường, Đường ThảiNhi an tâm thở ra một hơi.

Đi tới trước bàn, mở túi vải ra, tia sáng lạnh mỏngmanh xuyên thấu ra ngoài.

"Nương tử. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc nghe thấytiếng động, mở mắt, nhìn thân ảnh của Đường Thải Nhi mới chậm rãi ngồi dậy.

Đường Thải Nhi tháo miếng vải xuống ra, làm động tácim lặng với Dạ Ngu Ngốc. Sau đó xoay người đi về phía bọc quần áo, từ bên tronglấy ra vài chai lọ và dụng cụ.

"Nương tử đang làm gì á?

"

"Thuốc giải, Dạ Nhi ngoan, yên lặng một lát,không được quấy rầy ta.

"

"Ừm. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc mặc dù khônghiểu nương tử đang làm những gì, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn trên giường. Ôm haichân, gối cằm lên đầu gối, đôi mắt sáng ngời ngơ ngác nhìn Đường Thải Nhi lấybên trái rồi lấy bên phải.

Đường Thải Nhi dùng dao cắt Ngũ Độc quả, nhỏ thứ nướcđặc dính vào trong chén, đổ phối dược đã điều chế trước đó vào trong chén nướcquả. Trong nháy mắt, khí lạnh tiêu tán, chất lỏng lạnh màu lam lay động trongchén thật lâu không chịu lắng lại.

Đợi chất lỏng không dao động nữa, Đường Thải Nhi mớirắc bột thuốc còn lại vào, khẽ lắc, trộn đều.

Để cái chén xuống, nàng hướng Dạ Ngu Ngốc đang ngồitrên giường nhìn mình gọi,

"Dạ Nhi.

"

Dạ Ngu Ngốc híp mắt cười một tiếng, trong phòng tối omchỉ có thể nhìn thấy vị trí của nương tử, nhưng không nhìn thấy biểu tình trênmặt nàng. Dịch qua một bên, đập đập giường,

"Nương tử đến đây, ngồi bêncạnh Dạ Nhi đi.

"

Đường Thải Nhi bưng chén thuốc đi đến, ngồi xuống bêncạnh Dạ Ngu Ngốc,

"Uống đi.

"

Dạ Ngu Ngốc ghé đầu nhìn một chút, chất lỏng lạnh màulam dưới ánh trăng có vẻ tê buốt,

"Đây là cái gì?

"

"Thuốc giải, uống nó, ngươi có thể khôiphục.

" Đường Thải Nhi không dám nhìn ánh mắt của Dạ Ngu Ngốc, trầm giọngnói.

Dạ Ngu Ngốc im lặng hồi lâu không mở miêng, Đường ThảiNhi cũng lẳng lặng bưng chén thuốc không lên tiếng.

"Nương tử, muốn Dạ Nhi khôi phục thành bộ dạng gìnữa. . . . . .

" Dạ Ngu Ngốc cúi đầu, sợi tóc rũ xuống, che nửa khuôn mặtcủa hắn.

Đường Thải Nhi cười cười,

"Đương nhiên là dáng vẻtrước kia của ngươi.

"

"Nhưng trong lòng Dạ Nhi không có trước kia, cũngkhông muốn quay lại.

"

Đường Thải Nhi hai mắt nhắm lại,

"Ngoan Dạ Nhi,không nên tùy hứng, uống nó đi.

"

"Nương tử nghe người khác nói như vậy nên ghét DạNhi ngốc sao?

"

"Dạ Nhi, quá khứ của một ngươi, không thể nóibuông là có thể buông, cũng không thể nói không thèm nghĩ nữa là không nhớtới.

"

Ngực Dạ Ngu Ngốc thấp thỏm dữ dội, hô hấp nặng nề biểuthị hắn sắp bộc phát.

“Choang!” Chỉ thấy tay áo Dạ Ngu Ngốc vung lên, ngaysau đó tiếng vỡ chói tai cũng theo đến.

Đường Thải Nhi sững sờ nhìn một màn kết thúc, miệng háhốc, nước từ khóe mắt không ngừng rơi xuống. Từ từ đứng lên, nhìn chén thuốc vỡtan trên đất, cùng thứ chất lỏng màu lam vung vãi trên mặt đất, không ngừng runrẩy.

## 39. Chương 39 : Tình Đoạn Nghĩa Tuyệt

"Ta không muốn uống thuốc giải! ! Dạ Nhi sẽ mangbộ dạng hiện tại này! Dạ Nhi chính là kẻ ngốc! Chính là kẻ ngốc! Không muốnbình phục! Ta không muốn nhớ về quá khứ! Ta chỉ muốn nương tử! Tại sao nương tửlại ghét kẻ ngốc là ta!

"

Hai vai Đường Thải Nhi run rẩy, cố nuốt nước mắt. Vungtay tát một cái, khiến khóe miệng Dạ Ngu Ngốc ứa máu.

"Ngươi có biết ta rất khó khăn mới làm ra thuốcgiải này hay không! Ngươi nói đổ liền đổ! Ngươi có nghĩ tới ta hay không!

"Đường Thải Nhi rống to, hai mắt đỏ hoe không ngừng rơi nước mắt, “Ta không baogiờ quản ngươi nữa, ngươi tốt hay xấu, sống hay chết, cũng đừng tới tìm ta!!

"

Tuyên bố rạn nứt, ra sức hét to.

Đường Thải Nhi xoay người đẩy cửa ra, không hề ngoảnhđầu nhìn lại.

Dạ Ngu Ngốc khóc lóc, nhìn bóng lưng Đường Thải Nhirời đi, nắm chặt quả đấm trong tay áo, cắn môi dưới nghẹn ngào tự nói,

"DạNhi ngốc, có cái gì không tốt, tại sao không thích Dạ Nhi ngốc chứ? Tại saomuốn ta bình phục. Ta không muốn nhớ về chuyện trước kia, ta biết, trước kia tanhất định sẽ không vui vẻ như thế này, nhất định không. . . . . .

"

Dạ Ngu Ngốc nhặt những mảnh vỡ lên, nhìn thứ chất lỏngmàu lam còn trên mặt đất. Dùng tay áo lau nước mắt trên má, hé miệng, nuốt chấtlỏng lạnh thấu xương kia vào trong bụng.

Tim đập mạnh, hoảng sợ khiến toàn thân hắn co giật,cuộn người ngã trên mặt đất,

"Nương tử. . . . . . Nương tử. . . . . . rất.. . . . . Khó chịu. . . . . .

"

Hắn ôm ngực, gần như thở gấp. Hai mắt dần dần mất đitiêu điểm, quả thật giống như người rơi vào vách núi, không ngừng mê muội,chóng mặt. Cơ thể không khống chế được, cuối cùng tất cả ý thức tan biến.

Cánh tay rũ xuống mặt đất, Dạ Ngu Ngốc nhắm hai mắtlại, mất đi toàn bộ tri giác.

Đường Thải Nhi đau lòng, Trạm Lô kiếm trong tay hậnkhông thể lập tức ra khỏi vỏ đâm chết vài người.

Khóe mắt nhìn thấy vài bóng đen, Đường Thải Nhi cảnhgiác, lắc mình một cái trốn vào góc phòng. Nhìn thấy hơn mười tên mặc đồ đenđang lẻn vào phòng nàng.

"Bọn chúng. . . . . . Muốn giết Dạ Nhi!

"Đường Thải Nhi thầm kêu không ổn, khẽ điểm mũi chân, lắc mình trở về phòng,lòng bàn tay đã sớm đầy mồ hôi.

Vọt vào phòng, liền nhìn thấy Dạ Ngu Ngốc té xỉu trênđất, giống như một kiếm xuyên qua trái tim của nàng,

"Chuyện gì xảy ra. .. . . . Này. . . . . .

" Nàng chạy tới ôm lấy Dạ Ngu Ngốc,

"Dạ Nhi! DạNhi! Ngươi sao rồi? !

"

Lắc không ngừng, nhưng đối phương không có chút phảnứng nào.

Đường Thải Nhi cắn chặt môi dưới, lỗ tai giật giật,đám người áo đen kia sắp tới đây, nhưng phòng của Tịch Thanh lại cách nơi nàyquá xa, căn bản không thể nhờ hắn trợ giúp.

Đường Thải Nhi hốt hoảng, đầu óc hỗn loạn không tìm racách gì, ôm chặt Dạ Ngu Ngốc, nàng khóc, chôn đầu vào vai Dạ Ngu Ngốc,

"Đừng chết, đừng rời đi, đừng rời xa ta. . . . . . Ta sai rồi. . . . . .Ngươi có thể không bình phục, ta bằng lòng để ngươi ngốc nghếch cả đời . . . .. . Dạ Nhi. . . . . .

"

Đường Thải Nhi ngẩng đầu lên, lau khô nước mắt,

"Ta sẽ cứu ngươi, có thể. . . . . .

" Dứt lời, ôm hông của Dạ NguNgốc, bế ngang, dùng hết toàn bộ nội lực, bay hướng Hồn nghênh cung.

-------- - - - - - - -

Cùng lúc đó dưới tháp cao của Hồn nghênh cung, đènđuốc sáng rỡ. Rất nhiều đội tinh về đang tìm kiếm kẻ ăn trộm Ngũ Độc quả.

Minh chủ võ lâm là Tiêu Duệ đang phẫn hận vung ống tayáo,

"Nhất định phải bắt được kẻ trộm cho ta!

"

Lam Anh lạnh lùng đứng ở một bên, hắn đã sớm dàn xếpmọi thứ cho Đường Thải Nhi, sẽ không có ai nghi ngờ nàng.

Nói vậy, lúc này Lăng Dạ Tầm cũng đã khôi phục trí nhớvà võ công của hắn.

"Thải Nhi, mong rằng hắn sẽ xứng với nàng.

"

-------------------

Mặc dù nội lực của Đường Thải Nhi rất lớn, nhưng cũngkhông cách nào chịu được việc ôm một nam nhân dùng khinh công bay xa mấy trămdặm.

Nội lực không ổn định, hai chân mềm nhũn, hai ngườirơi từ ngọn cây xuống bãi cỏ.

Vững vàng ôm lấy Dạ Ngu Ngốc, để tránh cho hắn bịthương. Chỉ cảm thấy phần lưng bị chấn động mạnh, một ngụm máu phun ra từ trongmiệng, lập tức theo má chảy đến tai.

Đường Thải Nhi nằm trên mặt đất, tảng đá dưới lưng gầnnhư đâm vào trong thịt nàng. Dạ Ngu Ngốc phía trên vẫn hôn mê bất tỉnh, hô hấpyếu ớt.

Nàng ôm chặt hắn,

"Không có chuyện gì, sẽ khôngcó chuyện gì.

"

Đẩy nhẹ Dạ Ngu Ngốc trên người sang một bên, nàng lauvết máu ở khóe miệng, ngồi dậy. Sự đau đớn ở lưng khiến nàng có chút khó thở,nhưng lúc này không cho phép nàng có nửa phần trì hoãn. Đứng thẳng, kéo Dạ NguNgốc lên, ôm hông hắn, khoát một cánh tay của hắn lên vai mình, xem kiếm trongtay như cây gậy, nàng gắng sức đi về phía trước.

Bốn phía hơn mười bóng đen tới tấp nhảy xuống, “Lengkeng!” Mấy tiếng, vô số thanh trường kiếm ở dưới ánh trăng mang vẻ lạnh lẽo đếncực điểm.

Đường Thải Nhi dừng bước, nắm chặt bàn tay lạnh nhưbăng của Dạ Ngu Ngốc. Nàng cảm thấy bất lực, thật sự muốn buông tay, nhưng nữnhân như vậy, không phải là nàng, cho nên, nàng chọn mạnh mẽ. Một tay ôm hôngDạ Ngu Ngốc, một tay rút Trạm Lô bảo kiếm ra,

"Có Đường Thải Nhi ta ở đây,các ngươi đừng hòng động đến một sợi tóc của hắn.

" Nàng bình tĩnh hô,thuốc độc trong tay áo cũng rục rịch.

Đám người mặc đồ đen không nói lời nào, đều vungtrường kiếm lên, đánh tới nàng như mưa.

Đường Thải Nhi vừa vung kiếm, phấn độc trong tay áocũng theo đó hất ra, chỉ nghe vô số tiếng kêu thảm nối nhau truyền đến, cơ thểmấy tên mặc đồ đen vặn vẹo rồi từ từ ngã xuống đất.

Nhưng không ngờ, một lớp ngã xuống lại cóc một lớptiến lên, đúng là giết không hết.

--------------

Lâm Mục dẫn đầu mười tên thủ hạ chạy ra khỏi kháchđiếm, căm tức nhìn Thượng Quan Linh bên cạnh,

"Ngươi nên sớm nói cho ta biếttin tức của Tam Hoàng tử !

"

Thượng Quan Linh nhún nhún vai,

"Chớ vội nói ta,vẫn nên tranh thủ thời gian cứu hắn đi.

" Nói xong xoay người rời đi.

"Ngươi định làm gì?

" Lâm Mục gọi Thượng Quanlinh lại.

Thượng Quan Linh gãi gãi đầu,

"Mắc cười, ta xemđến đây là đủ rồi, dù sao, ta biết các ngươi sẽ không để cho chủ tử của cácngươi xảy ra chuyện gì không phải sao? Tạm biệt nhé!

" Dứt lời, lắc mìnhmột cái biến mất trong màn đêm.

"Đại nhân!

" Một tên thuộc hạ cầm kiếm cungkính hầu ở một bên.

"Đi!

" Lâm Mục cau mày, hất ống tay áo lên,cưỡi trên khoái mã, chạy theo mọi người hướng tới rừng cây ở ngoại thành phíatây.

------

Toàn bộ thuốc độc trên người Đường Thải Nhi đã dùnghết, cơ thể gần như bị xé rách. Vết thương sau lưng không ngừng chảy máu, nàngcó thể tưởng tượng ra khuôn mặt của mình bây giờ tái nhợt như thế nào, vạt áosau lưng loang lổ vết máu như thế nào.

Lúc huy kiếm rơi vào công kích của địch nhân, hai mắtcủa nàng bắt đầu dần dần mờ đi, trên cánh tay cũng bị chém bốn, năm vết.

Đứng tại chỗ, cánh tay ôm Dạ Ngu Ngốc cứng ngắc, gắtgao nắm chặt không chịu buông ra. Kiếm trong tay nàng hạ xuống, mũi kiếm chốngtrên đất.

Đám người mặc đồ đen bao vây xung quanh nàng, cầm kiếmbắt đầu tấn công từ bốn phía.

Một người trong đó cặp mắt lóe lên, trường kiếm trongtay cắt ngang, thế như chẻ tre đâm hướng Dạ Ngu Ngốc. Đường Thải Nhi kinh hãi,ôm lấy hắn muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ cơ thể nặng nề đẩy Dạ Nhi ra rồilại không cách nào tự thoát được.

Bên tai truyền đến tiếng trường kiếm đâm vào cơ thể,rõ ràng như vậy. Đường Thải Nhi híp mắt lại, cơ thể mệt mỏi gần như không cảmgiác được đau đớn, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Cúi đầu nhìn thânkiếm sáng choang xuyên qua bụng mình.

Nàng, phải lấy biểu tình gì để đối mặt với đại nạn lầnnày đây?

Dạ Nhi. . . . . . Thật xin lỗi. . . . . .

Tầm mắt dần dần mờ đi, hai mắt mơ hồ nhìn Dạ Ngu Ngốcngã xuống đất,

"Dạ Nhi. . . . . .

"

Bỗng nhiên cánh tay giữa không trung không thể đè nénsự run rẩy, nhẹ buông tay, Trạm Lô kiếm rơi tự do xuống đất.

Coong, coong, coong. . . . . .

Từng tiếng, gõ vào đáy lòng Đường Thải Nhi, khiến thânthể nàng đang chết lặng có mộtchút cảm giác.

Ngay sau đó thân thể càng ngày càng nhẹ, giống như lơlửng ở không trung. Đường Thải Nhi biết, mình phải đi, phải đi rồi. . . . . .

Cơ thể không còn ý thức ngã trên đất, trong tầm mắthẹp nhìn thấy rất nhiều con ngựa xông vào rừng cây. Vô số mũi tên đâm xuyên quacơ thể của đám người mặc đồ đen xung quanh.

Ngón tay khẽ giật giật, nhưng nàng không sờ tới taycủa Lăng Dạ Tầm, bọn họ đã rời đi, đi xa. . . . . .

Rất xa sao?

Chẳngqua là. . . . . . Nàng không còn sức lực để đuổi theo hắn mà thôi.

Một đôi giày đen dừng lại trước mắt nàng, người đếnngồi chồm hổm, ôm lấy cơ thể Lăng Dạ Tầm, hình như đang gào thét cái gì đó.Chẳng qua là, Đường Thải Nhi không nghe được gì nữa. . . . . .

Tất cả ý thức. . . . . .

Toàn bộ. . . . . . Biến mất. . . . . .

---------------

Sáng tinh mơ, nước mưa lạnh buốt không ngừng rơixuống, giống như cố ý tới cọ rửa máu tươi trong cánh rừng này. Xác chết ngổnngang, da dẻ của bọn chúng bị nước mưa xối rửa đến xanh đen, trắng bệch.

Tịch Thanh cúi đầu đi giữa rất nhiều xác chết, bướcchân chậm chạp, cẩn thận đột nhiên dừng lại, sau đó chạy như bay.

"Thải Nhi!

" Hắn ngồi xổm bên cạnh Đường ThảiNhi, nhìn nàng giống như ngã vào vũng máu,

"Tại sao có thể như vậy. . . .. .

"

Hắn hốt hoảng ôm lấy Đường Thải Nhi, bấm tay xem xéthơi thở của nàng, chỉ cảm thấy hơi thở của nàng rất mong manh,

"Kiên trìchút, nhịn được!

" Tịch Thanh hô to, bế nàng lên.

"Dạ. . . . . . Nhi. . . . . .

" Đường ThảiNhi hé miệng, yếu ớt nói ra hai chữ.

Tịch Thanh ôm chặt lấy nàng, sau đó bay vọt lên ngựa,để trong lòng mình,

"Thải Nhi, có nghe ta nói gì không? Giá!

" Quát tomột tiếng, điều khiển khoái mã chạy nhanh vào thành.

Đường Thải Nhi nhắm mắt lại gần như không còn ý thức,thấp giọng thì thào,

"Ta cứu. . . . . . Không cứu được Dạ. . . . . . Nhi.. . . . .

"

"Ngoan, tiếp tục nói chuyện, đừng ngủ, kiên trì,ta dẫn ngươi tìm đại phu.

" Tịch Thanh ôm eo Đường Thải Nhi, cảm nhận vếtthương lại nứt toát ra, máu tươi dần dần nhuộm đỏ bàn tay.

Môi hắn run run,

"Kiên trì! Đường Thải Nhi! Ngươikhông phải lợi hại nhất sao! Không thể. . . . . . Không thể chỉ vì mấy vếtthương nhỏ mà chết! Có nghe thấy không!

"

"Ta. . . . . .

"

"Không thể chết! Nghe không đấy! Ngươi mà chếtTịch Thanh ta cả đời sẽ coi thường ngươi!

"

"Tịch. . . . . . Thanh. . . . . . Ta, rất buồnngủ. . . . . .

"

"Đừng ngủ! Nữ nhân ngu ngốc, không đượcngủ!

"

Tịch Thanh cảm nhận được người trong ngực dần dần mấtđi hơi thở, tâm không khỏi đau đớn,

"Cầu xin ngươi. . . . . . Hãy kiêntrì. . . . . .

"

---------------

Y quán trong Phong thành.

Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi vọt vào y quán,

"Đạiphu! Cứu nàng! Cứu nàng!

"

Đại phu đang bắt mạch đột nhiên có người xông vào liềnsợ hết hồn, run rẩy, tầm mắt lại rơi trên người nữ tử mặc quần áo màu đen tronglòng hắn,

"Nàng. . . . . . Nàng. . . . . .

"

Cả người Tịch Thanh toàn nước mưa, ôm Đường Thải Nhicũng ướt nhẹp vọt đến giường, đặt xuống, kéo cổ áo của đại phu,

"Cứu nàng,nếu như nàng chết, ta sẽ cho ngươi chết theo!

"

"Được, được, được, đại gia ngài bớt giận bớtgiận, tiểu nhân tới chẩn bệnh cho nàng.

"

## 40. Chương 40 : Tịch Thanh Khuynh Tình

Kinh thành, Lẫm vương phủ.

Bên trong phòng ngủ lớn, mười mấy nha đầu bận ra bậnvào. Nước nóng, khăn, tập y (áo lót mặc bên trong), trà nóng và chén thuốc từng tốp từng tốp bưng vào bưngra. Lâm Mục đứng ở cửa phòng, nhắm hai mắt dặn dò kẻ dưới.

Mùi hương đặc biệt bay tới, Lâm Mục mở mắt nhìn ngườiđến, cung kính khom người,

"Vân Thường công chúa.

"

Nữ tử được gọi là Vân Thường công chúa mặc một thâncẩm y hoa lệ, rườm rà. Lụa mỏng như nước làm nổi thân thể kiêu kỳ, làn da trắngnoãn như trứng gà bóc, tóc dài mềm mại búi thành búi lỏng. Trâm cài bằng ngọctrĩu xuống, làm tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ kia. Váy dài phất pha phất phới,hương thơm thấm vào lòng người. Đôi mắt như nước nhìn phía trước lại không cótiêu cự, bên cạnh, nha hoàn mặc lục y cẩn thận đỡ nàng, chỉ sợ có gì sơ xuất.

Người này là Ngũ công chúa Lăng Tiêu Doanh, cùng mộtmẹ sinh ra với Lẫm vương gia.

"Đứng dậy đi, Lâm đại ca.

" Lăng Tiêu Doanhhướng về phía giọng nói, cười hòa nhã. Vươn tay, vừa vặn chạm phải ống tay áoLâm Mục.

Lâm Mục có chút xấu hổ trả lời:

"Công chúa, tạihạ tên Lâm Mục, còn gọi là Lâm tổng quản.

"

Lăng Tiêu doanh cười nhạt, đổi đề tài,

"Hắn chưatỉnh sao, các ngươi tìm thấy Vương huynh ở đâu vậy?

"

"Ở Hồn thành.

"

"Mặckệ thế nào, trở về thì tốt, làm phiền ngươi rồi.

" Lăng Tiêu Doanh cườiđiềm đạm. Đôi mắt động lòng người nhưng không có thần sắc thật sự làm người tamuốn thở dài. Lâm Mục nhìn khuôn mặt nghiêng của Lăng Tiêu Doanh, mặc dù khôngkhuynh thành tuyệt sắc nhưng cũng khiến lòng người rung động.

"Công chúa nghiêm trọng rồi, bảo vệ Lẫm vương vốnlà bổn phận của vi thần.

" Lâm Mục khom người chắp tay nói.

"Công chúa! Công chúa! Vương gia tỉnh rồi!

"Một nha hoàn nhấc váy chạy vọt ra, nôn nóng hô.

Lăng Tiêu Doanh vui mừng, rất nhanh lắc lắc bàn tayđang đặt lên cánh tay của nha hoàn,

"Thanh Lục! Mau, đỡ ta vàotrong!

"

"Vâng.”

Lăng Dạ Tầm mở hai mắt khô khốc ra, nhìn mọi thứ quenthuộc xung quanh, không khỏi buồn bực, ho nhẹ hai tiếng, phiền muộn trong ngựctừ từ lan ra.

"Ca ca!

" Thanh Lục đỡ Lăng Tiêu Doanh đi tớibên giường,

"Ca ca, ca đã tỉnh chưa?

"

Tiêu Doanh lần tìm, cảm nhận được một bàn tay ấm ápnắm bàn tay mình, không khỏi hài lòng cười một tiếng, chầm rãi ngồi xuốnggiường.

Lăng Dạ Tầm nhìn Tiêu Doanh không mở miệng nói gì, chỉtừ từ đứng lên, ngồi ở trên giường nhìn tập y sạch sẽ trên người mình, cau màyhướng Lâm Mục hỏi:

"Bổn vương ngủ bao lâu rồi?

"

Lâm Mục chắp tay khom người,

"Bẩm vương gia, mộtngày một đêm rồi.

"

"Ca ca. . . . . .

"

"Ta không sao, Doanh nhi đừng lo lắng.

"

Tiêu Doanh ngây ngốc cười,

"Ca ca còn nói khôngsao nữa, giọng nói đã khàn rồi kìa.

"

Lăng Dạ Tầm vỗ vỗ mu bàn tay Tiêu Doanh, tùy tâm mà nởnụ cười dịu dàng,

"Ừ, vậy Doanh nhi đi nấu cho ca ca một chén canh BăngLiên, sở trường của muội đi?

"

"Vâng! Được ạ! Doanh nhi sẽ đi ngay, ca ca đừngvội.

" Tiêu Doanh vui mừng mò tìm cánh tay Thanh Lục. Thanh Lục vội vàng điđến đỡ lấy nàng,

"Thanh Lục, đưa ta tới phòng bếp.

"

Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng Tiêu Doanh biến mất trướcmắt, mới nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, xoa cái trán đau, lại mở mắt ra. Ánh mắtsắc bén nhìn Lâm Mục,

"Thượng Quan Linh đâu?

"

"Hắn?

" Lâm Mục có chút không hiểu tại saoLăng Dạ Tầm đột nhiên hỏi vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời, cúi đầu trả lời,

"Vi thần không biết, tách ra ở Hồn châu.

"

"Vương gia, mấy ngày nay, người đã đi đâu?

"

Lăng Dạ Tầm nắm chặt chăn, thổn thức,

"Bổn vươngkhông nhớ rõ, giúp Bổn vương thay quần áo.

"

Lâm Mục có chút kinh ngạc hỏi:

"Vương gia, thânthể người vừa mới bình phục, muốn đi đâu sao?

"

"Vào cung.

" Lăng Dạ Tầm xốc chăn lên, thânhình cường tráng đứng trên mặt đất. Hai cánh tay giơ lên đợi nô bộc hầu hạ.

Bọn nha hoàn đã cầm quần áo và trang sức phù hợp, đứngở một bên. Nha hoàn bên người Lăng Dạ Tầm là Trụy Nhi, cầm quần áo lên, mặc vàocho hắn.

"A?

" Trụy Nhi sửa sang lại quần áo của LăngDạ Tầm, đúng lúc nhìn thấy dây chuyền trên cổ hắn,

"Vương gia, đâylà?

"

Lăng Dạ Tầm cúi đầu liếc mắt nhìn, giơ tay lên sờ sờsợi dây chuyền, khẽ nhíu mày,

"Tiếp tục đi.

"

Trụy Nhi cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành phảiđồng ý nói:

"Vâng.”

--------------

Khách điếm trong Phong thành.

Tịch Thanh ngồi xổm trước bếp, lau bụi than vì khôngcẩn thận mà dính trên mặt, tiếp tục cầm Bồ Diệp phiến quạt lửa. Đoán chừng đãđược rồi, mới cầm miếng vải bố quấn lấy quai ấm, đổ nước thuốc ra chén.

"Công tử, chuyện nhỏ như vậy cứ để tiểunhân.

" Một tiểu nhị đi ngang qua, nhìn thấy khách quan đang đun thuốc,không khỏi nhiều lời nói một câu.

Tịch Thanh khoát khoát tay, bưng chén thuốc lên,

"Khỏi phiền.

" Dứt lời, xoay người đi về phía phòng khách.

Tiểu nhị vắt khăn vải trong tay lên vai, bất đắc dĩlắc đầu,

"Vị cô nương kia chính là nương tử của hắn sao, liều mạng chămsóc như vậy.

"

Tịch Thanh đẩy cửa phòng ra, nhìn Đường Thải Nhi hônmê bất tỉnh nằm ở trên giường, nhướng mày, đóng cửa phòng lại, đi tới ngồixuống bên giường.

Nhìn Đường Thải Nhi mấy lần, liền ghé sát vào nàng, ômvào trong lòng mình, nâng cằm của nàng bắt đầu mớm thuốc.

Mộtngụm nước thuốc, nàng chỉ nuốt vào một ít, còn lại thì theo khóe miệng chảyxuống.

Một tay Tịch Thanh cầm khăn không ngừng lau cằm chonàng, một tay cầm thìa sứ đút từng chút một.

Uống xong thuốc rồi, sẽ uống nước quả, sau đó là nướclọc.

"Ngươi rốt cuộc tới lúc nào mới tỉnh lại đây. . .. . .

" Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi tựa vào thành giường thấp giọng lẩmbẩm.

Mấy ngày nay, gương mặt hắn đã sớm tiều tụy. Mắt đầytơ máu, nhưng Đường Thải Nhi vẫn chưa tỉnh, cứ im lặng mà ngủ.

Tịch Thanh đặt chén sứ lên một chiếc bàn con, giọngtrách cứ,

"Ngươi không tỉnh. . . . . . Ta thật mệt chết đi được.

"

"Mau tỉnh dậy đi, ngươi cứ im lặng như vậy, takhông quen chút nào. Ta muốn nghe ngươi gọi ta là Tịch huynh, muốn nghe ngươimắng ta ngu ngốc, muốn cãi nhau với ngươi. . . . . . Ngươi rõ ràng đã đồng ývới ta, sẽ kiên trì, không buông xuôi. . . . . . Cho nên, Thải Nhi, tỉnh lạiđi.

" Hai mắt Tịch Thanh đỏ quạch, nhưng không dám dùng sức lay người trongngực, sợ sẽ khiến nàng đau. Nàng lúc này, một chút kiên cường cũng không có,giống như một thứ đồ sứ dễ vỡ, có vỡ cũng không gắn lại được.

Tịch Thanh từ giữa cổ của Đường Thải Nhi ngẩng đầulên, nhìn Thắng Tà kiếm và Trạm Lô kiếm để ở một bên, ánh mắt toát ra vẻ phứctạp. Hai mắt không có tiêu cự, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngón tay cứng ngắc khẽ động, Tịch Thanh nhạy cảm nhậnthấy động tác của Đường Thải Nhi, vội vàng ngồi thẳng lên, vỗ vỗ gương mặt củanàng,

"Thải Nhi? Thải Nhi? !

"

Phảng phất như có giọng nói từ nơi xa xôi truyền đến,rất xa, hư ảo như thế.

Đường Thải Nhi khẽ cau mày, muốn nắm lấy cái gì đó,nhưng tất cả mọi thứ đều có vẻ hư vô.

Cố gắng giãy giuạ, nhưng dù thế nào cũng không thểnhúc nhích. Nàng nghe thấy tiếng của Tịch Thanh, thấy được ánh mắt lo lắng củaTịch Thanh, nhưng nàng lại không cử động được, không mở miệng được.

Tịch Thanh nhìn Đường Thải Nhi khẽ động hai mắt, khôngkhỏi mừng rỡ,

"Ngươi đã tỉnh, ngươi đã tỉnh rồi phải không?

"

Miệng giật giật, nàng phát ra âm tiết đơn giản, giọngkhàn đến cực điểm,

"Tịch. . . . . .

"

"ThảiNhi! Khát không? Ta. . . . . . Ta. . . . . . Ta lấy nước cho ngươi này!

"Tịch Thanh hoảng loạn, chậm chạp bưng chén nước bên cạnh, run run đưa nước đếnmiệng nàng,

"Uống chút nước trước đi, đừng vội mở miệng nói chuyện.

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi hé mở, nuốt nước xuống.

"Cám ơn ngươi.

" Đường Thải Nhi nằm trên đầuvai Tịch Thanh, ngửa đầu nhìn cằm hắn, giọng nói không được vui vẻ như trước.

Tịch Thanh bưng chén, ý thức được mình đang ôm nàng,gương mặt không khỏi đỏ lên, giọng nói có chút lắp bắp,

"Cái đó. . . . . .Đường. . . . . . Đường huynh, ta. . . . . .

"

Đường Thải Nhi nhìn bộ dáng của hắn liền muốn cười phálên, nhưng không ngờ động tới miệng vết thương, đau đớn tê tâm liệt phế khiếncho nàng kêu rên một tiếng.

"Làm sao vậy?

" Tịch Thanh đưa tay nắm mu bàntay Đường Thải Nhi, khẩn trương hỏi.

Đường Thải Nhi cắn môi dưới, hít sâu mấy lần,

"Không sao. . . . . .

" Nói xong, hai mắt có chút hoảng hốt tìm kiếmkhắp phòng, khóe mắt run rẩy.

Tịch Thanh biết nàng đang tìm cái gì, mấp máy miệngkhông biết giải thích thế nào.

Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, tay ở trên giườngkhông khỏi từ từ nắm chặt,

"Chúng ta đang ở đâu? Hồn châu sao?

"

"Ở Phong thành.

"

"Làm sao cứu ta?

"

"Sao?

" Tịch Thanh có chút lo lắng không yên,nhìn Đường Thải Nhi trong ngực, cúi đầu không biết trả lời thế nào. Nàng đanghỏi mình vì sao phải cứu nàng hay là cứu nàng như thế nào. . . . . .

"Làm sao ngươi biết ta ở chỗ nào?

" ĐườngThải Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Tịch Thanh.

"A. . . . . . Là, là một thiếu niên nói cho tabiết.

"

Đường Thải Nhi có chút không hiểu,

"Một thiếuniên? Tên gì?

"

"Ta không biết tên của hắn, hắn chỉ tới tìm ta,bảo ta tới rừng cây phía tây Hồn châu mà thôi. Lúc ấy ta cũng không biết hắn cómục đích gì, nhưng vẫn đi.

"

Đường Thải Nhi cau mày suy nghĩ một lát,

"Chắc làhắn. . . . . .

"

Nam tử đó tự nói biết Dạ Nhi . . . . . .

Nói cách khác, Dạ Nhi, thật sự bị bọn họ mang đi.

Hắn tới nói cho Tịch Thanh, là thương hại cho tínhmạng của nàng hay là ý của Dạ Nhi?

Nhức đầu ôm trán, trong đầu Đường Thải Nhi là một đốnghỗn độn, cảm giác choáng váng lại ập tới. Tiếng gọi của Tịch Thanh ở bên taicàng ngày càng xa xôi, nàng híp mắt dựa vào vai Tịch Thanh, cố gắng ổn định tâmtư của mình,

"Tịch Thanh, ta muốn nằm một lát. . . . . .

"

"Ừ.

" Tịch Thanh ôm Đường Thải Nhi, nhẹ nhàngđặt nàng ở trên giường. Động tác dịu dàng nhưng cũng có chút lúng túng,

"Cái đó. . . . . . Vậy ngươi nghỉ ngơi một chút, ta đi nấu cho ngươi chútcháo, ngươi nhất định đói bụng rồi?

"

Đường Thải Nhi nhắm mắt lại, ngắn gọn ừ một tiếng.

---------------

Trong phủ Thái tử.

Lăng Thiên Mịch ngồi trong vườn uống trà, mi mắt rũxuống, cầm chén trà lên, nghiêng ấm trà. Nước trà chậm rãi đổ vào trong chén,miệng chén từ từ bốc lên hơi nóng.

"Đại ca biết Minh nhi tới?

" Lăng Phong Minhcười sang sảng, bước thật nhanh vào trong đình, bộ dạng phong trần mệt mỏi.

"Ngươi quá ồn ào, không cần hạ nhân thông báo đãcó thể biết ngươi đến rồi.

" Lăng Thiên Mịch cười nhạt.

"Đại ca tốt, tại sao còn ngồi ở đây? Tam ca đãtrở lại rồi! !

"

"Lăng Dạ Tầm đã trở lại?

" Lăng Thiên Mịchcười thong thả, trên mặt không có bất kỳ vẻ tức giận hoặc bất an nào.

Lăng Phong Minh nhìn bộ dáng tỉnh táo của Lăng ThiênMịch không khỏi càng nóng nảy hơn,

"Thái tử gia! !

"

"Vội cái gì, nếu hắn trở lại, chúng ta còn có thểlập tức đi giết hắn sao.

"

"Nhưng mà nhưng mà. . . . . .

"

Lăng Thiên Mịch giương mắt lên, ánh mắt có chút lạnhthấu xương,

"Chẳng qua là. . . . . . Muốn đối phó thì có chút khó khăn. .. . . .

"

"Ta nói chính là cái này! Sao mệnh của Tam ca lạilớn như vậy, không ngờ có thể hoàn hảo vô khuyết quay về.

" Lăng Phong Minhphẫn hận cảm khái.

"Nghe nói Liễu Sanh đã chết?

" Lăng ThiênMịch nhíu mày nhìn về phía Lăng Phong Minh.

"Ừ, người ở Tây quận hồi báo, Trương Hằng cũng đãchết. Lần này chúng ta tổn thất nghiêm trọng. . . . . .

"

Ánh mắt Lăng Thiên Mịch ảm đạm, không nói gì nữa, màcầm bình trà lên tiếp tục rót ình một chén trà thơm.

"Bệnh của Tam ca là do một người tên Đường Cảnhtrị khỏi.

"

"Thiên hạ đệ nhất độc y?

"

"Ừ, sợ rằng, bọn họ đã kéo nhân tài này về phíamình.

"

"Có lẽ, hắn không phải đã từng phái người đi tìmĐường Cảnh sao, vì đôi mắt của Vân Thường công chúa.

"

"Tại sao ta không biết chuyện này?

"

"Hừ

~" Lăng Thiên Kiếm Mịch cười nhạt vẫnchưa trả lời. Thái tử không giải thích, Lăng Phong Minh cũng không tiện nói gì,chẳng qua là buồn bực ngồi ở một bên, cùng uống trà thơm, nhưng không có mùivị.

## 41. Chương 41 : Lại Gặp Nhau

Mùa đông lạnh lẽo kéo đến, toàn bộ cỏ cây trong sân đãkhô héo, lá rụng phủ kín mặt đất hoặc mỏng hoặc dầy. Đường Thải Nhi đứng ở cửadưới mái hiên, nhìn bầu trời u ám, siết thật chặt trong tay áo, ngọc bội trongtay truyền đến một chút ấm áp. Cúi đầu chậm rãi mở bàn tay ra, chữ “Tầm” khắctrên ngọc bội dưới ánh mặt trời có vẻ óng ánh trong suốt.

Đây là thứ nàng lấy từ trên người Lăng Dạ Tầm lúctrước, mặc dù kẻ ngốc kia không biết, nghĩ rằng ngọc bội bị mất.

Có lẽ, lúc ấy, bản thân đã biết trước sẽ có một ngàyhắn rời khỏi mình, cho nên, giữ lại ngọc bội, coi như để tưởng niệm sao?

A. . . . . .

Nàng vỗ tay, buông thõng tay xuống, thở dài thườnthượt, khẽ mở miệng,

"Đây có phải là trận mưa cuối cùng của năm naykhông!

"

"Gầngiống, đã qua Tiết Sương Giáng (vào ngày 23 hoặc 24 tháng10), qua trận mưa, lại đến Tiểu Tuyết (vàongày 22, 23 tháng 11).

"

Tịch Thanh đúng lúc từ ngoài về, nhìn thấy Đường ThảiNhi chỉ mặc tập y mỏng đứng ở đó lầm bầm lầu bầu, bất đắc dĩ tiếp lời. Đồngthời đi tới bên cạnh nàng, cởi áo ngoài của mình xuống, khoác lên vai ĐườngThải Nhi,

"May mà ngươi còn là một thần y, biết cách quý trọng thân thểcủa mình.

"

Đường Thải Nhi khụt khịt mũi, đôi mắt linh động nhìnchằm chằm thứ trên tay Tịch Thanh,

"Bánh rán hành!

"

Nghe giọng nói vui vẻ của Đường Thải Nhi, Tịch Thanhbất đắc dĩ thở dài, đưa thứ cầm trong tay tới trước mặt nàng,

"Mua chongươi ăn trưa, ăn đi.

"

Đường Thải Nhi cười hì hì, cầm bánh rán hành, trở vàophòng ngồi xuống ăn, đồng thời trừng mắt với Tịch Thanh:

"Ngày mai chúngta xuất phát đến kinh thành đi.

"

Tịch Thanh không vui cau mày,

"Thân thể ngươi cònchưa bình phục. . . . . .

"

"Không có việc gì, miệng vết thương đã bắt đầukhép lại, chỉ cần chúng ta ngồi xe ngựa thì không sao.

"

"Ngươi quả nhiên nôn nóng như thế.

"

Đường Thải Nhi ngừng nhai, rót chén trà, uống mạnh mộthớp,

"Có thể nào không vội chứ, đó là tướng công của ta.

" Dứt lời,hướng về phía Tịch Thanh cười gian.

Tịch Thanh thở nhẹ, trong lòng có loại tư vị không nóinên lời. Đáy lòng hắn cũng lo lắng cho tình trạng của Dạ Nhi, chẳng qua là, đemso sánh với thân thể Đường Thải Nhi, thì người sau hơn.

Nhưng hắn biết rõ Đường Thải Nhi luôn bướng bỉnh,chuyện đã quyết định, có muốn khuyên cũng không khuyên được.

Đến đây, hắn chỉ đành phải thở dài, không hề nhiều lờinữa.

Đường Thải Nhi trừng mắt, thấy Tịch Thanh đang nhìnsang nơi khác, im lặng không nói gì, trong lòng không khỏi nghi ngờ, thiếu niênnày gần đây có tâm sự sao, lúc nào cũng thấy ngẩn người vậy?

Bốn ngày sau, Đường Thải Nhi và Tịch Thanh dùng roithúc ngựa đi tới kinh thành dưới chân thiên tử, là thành thị phồn hoa nhất DạChiêu quốc. Mặc dù kinh thành đã vào đêm nhưng vẫn nhộn nhịp, tấp nập.

Người đi trên đường như sóng triều. Sạp, quán trà bênđường đều là khách đến như mây.

Rất nhiều cẩm y hoa phục, quần áo lụa là đi lại, tụmlại thành đám đông, bước chân phóng khoáng đi đến những tửu lâu xa xỉ hoặcphong lưu viện xa hoa trụy lạc.

Đường Thải Nhi mặc một thân lụa mỏng trang nhã, búitóc đơn giản được cuộn bởi một cây trâm gỗ rất khác biệt. Kéo trâm gỗ ra, tócđen như nước xõa xuống.

Tịch Thanh đứng bên cạnh Đường Thải Nhi, bảo vệ nàng ởbên cạnh trong đám người đông nghịt.

Hai người, một thì cầm Trạm Lô kiếm, một thì ôm ThắngTà kiếm, khiến mọi người chú ý nhìn vào, cho dù là ai trong kinh thành cũng sẽphát ra một tia cảm khái.

Duyên trời tác hợp, thật có thể nói là thần tiên quyếnlữ trên giang hồ.

Đường Thải Nhi:

"Ngươi biết đến Lẫm vương phủphải đi như thế nào không?

"

"Không biết.

"

"Vậy ngươi đi hỏi đi.

"

"Sao. . . . . .

" Tịch Thanh gãi gãi đầu,xoay người bắt đầu hỏi đường.

Đường Thải Nhi cười vui vẻ, nhìn những thứ mới mẻ trênsạp hàng, bắt được một cái liền khoa chân múa tay hỏi,

"Cho hỏi? Đây làcái gì?

"

"Cô nương, đó là ngọc dùng để mài mực, chình làta, người giàu kinh nghiệm nhất kinh thành này làm ra, thế gian này cũng chỉ cómột cái.

" Người bán hàng cười, chào hàng bảo vật nhà mình.

Đường Thải Nhi bĩu môi, híp mắt cầm ngọc nhìn tráinhìn phải,

"Bao nhiêu bạc?

"

"Một lượng bạc, cô nương, đây chính là giá gốcđó, mua đi.

"

"Đắt vậy sao? !

"

"Không đắt không đắt.

"

Đường Thải Nhi nghiêm mặt vuốt ve ngọc trong tay,ngước đầu nhìn trời,

"Hắn sẽ là một người thích viết chữ chứ? Ai. . . . .. Chẳng phải là việc đó rất không thú vị sao? A. . . . . . Rốt cuộc sẽ có bộdạng gì đây?

"

"Cônương, rốt cuộc cô có mua hay không đây? !

" Người bán thấy Đường Thải Nhinắm ngọc không buông, cũng không có ý trả bạc, không khỏi nóng nảy.

"Lão bản, đây là một lượng bạc.

"

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, khiến ĐườngThải Nhi không khỏi cả kinh, quay đầu nhìn lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt tà mịcủa Lam Anh.

"Lam đại ca? Sao lại là huynh?

"

Lam Anh cười hòa nhã, giơ tay lên vuốt ve lọn tóc củaĐường Thải Nhi,

"Nơi này là kinh thành, ta làm quan đương triều tự nhiêncó thể ở chỗ này.

"

"Nhưng mà. . . . . .

"

"Đừng nói ở đây, chỉ có mình muội sao?

" Haimắt Lam Anh ánh lên một tia tức giận, ép cảm xúc không muốn người khác biết vàođáy mắt.

Đường Thải Nhi trợn to hai mắt,

"Không! Tịchthanh! A! Tịch thanh đâu rồi? Mới vừa rồi còn ở bên cạnh muội mà.

"

Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi, bất đắc dĩ thở dài, sauđó trên mặt hiện lên nụ cười,

"Muội nha, thật không biết là muội vứt bỏngười khác hay người khác vứt bỏ muội.

"

"Đương nhiên là tên ngốc kia tự mình đi lạc rồi,giống như con nít ấy.

"

Lam Anh chê cười,

"Muội mới trẻ con.

"

Đúng lúc này, Tịch Thanh giống như trèo núi vượt biển,cuối cùng từ đám người đông đúc đến bên cạnh hai người,

"Này. . . . . .Sao ngươi chạy nhanh như vậy, ngươi. . . . . . A? Giang thành chủ?

"

Lam Anh điềm đạm nhìn Tịch Thanh,

"Bây giờ tại hạđã không còn là thành chủ.

"

"Cái gì? Huynh sẽ không bị. . . . . . Bị ngườikia... Thái tử cách chức chứ?

" Cơn tức giận của Đường Thải Nhi xông thẳnglên đại não, phẫn nộ hô.

Tịch Thanh kinh sợ vội vàng che miệng Đường Thải Nhi,

"Này. . . . . . Nơi này dưới chân thiên tử, sao ngươi dám tùy tiện liềnmắng thái tử, ngươi không muốn sống nữa hả.

"

"Đừng. . . . . . Đừng. . . . . . ! #. . . . . . !#'

"

"Ngươi nói cái gì?

"

Đường Thải Nhi trợn trắng mắt, suýt nữa tức đến ngấtđi.

Lam Anh kéo tay Tịch Thanh xuống,

"Ngươi muốngiết nàng sao.

"

Đường Thải Nhi thở gấp hít không khí, hung hăng trợnmắt nhìn Tịch Thanh.

Lam Anh:

"Ta tới kinh thành nhậm chức, Lễ bộThượng thư.

"

"Lên chức sao, nhanh nha! Lam đại ca phải mờikhách!

" Đường Thải Nhi vui vẻ nói.

Tịch Thanh khinh bỉ nhìn Đường Thải Nhi,

"Cũngbiết chiếm tiện nghi. . . . . . A! !

"

Đường Thải Nhi không cẩn thận chân vững vàng dẫm lênchân Tịch Thanh, rồi không thèm để ý tiếng kêu thảm của đối phương, cười hípmắt nhìn Lam Anh,

"Lam đại ca, bọn muội đói bụng quá

~"

Lam Anh buồn cười nhìn hai người,

"Đi thôi, cùngta trở về phủ, ta mời các ngươi ăn thức ăn ngon.

"

"Vẫnlà Lam đại ca tốt nhất, này, ngươi bụm chân kêu đau gì chứ, can đảm lên, đi

~" Đường Thải Nhi quay đầu lại nhìn Tịch Thanh, sau đó tiêu phóng khoángsái đi theo Lam Anh.

Tịch Thanh ngồi thẳng lên, ôm kiếm, nhìn bóng lưngĐường Thải Nhi trong lòng một hồi tiểu nhân,

"Nữ nhân này, khỏi bệnh liềnlộ nguyên hình! Hừ!

"

Hai người theo Lam Anh đi tới phủ Thượng Thư, nhìn giađinh, lính gác cửa đều hết sức quen mặt. Phủ Thượng Thư gần như được bố trígiống phủ Giang thành.

Đường Thải Nhi ngước đầu, nuốt một ngụm nước bọt,

"Quả nhiên là. . . . . . Lam đại ca rất có tiền.

"

Tịch Thanh nhìn phủ đệ xa hoa, trong lòng có chút êẩm,

"Tịch Gia bảo của ta. . . . . .

"

Đường Thải Nhi cười đùa nhìn vẻ mặt u ám của TịchThanh,

"Ơ, Tịch Thanh tiểu huynh đệ, có chuyện gì sao? Nói ra để ọingười vui vui vẻ vẻ.

"

"Đường Thải Nhi ngươi khinh người quá đáng!

"

Đường Thải Nhi đối mặt với cơn giận giữ của TịchThanh, kéo da ở mi mắt, lè lưỡi, bộ dạng như đang tức giận.

Tịch Thanh suýt nữa thì hộc máu, cứ như vậy mà rời xanhân thế.

Lam Anh lui về phía sau mấy bước, đứng ở giữa haingười, giang tay nắm vai hai người,

"Đừng làm rộn, ăn cơm không phải làchuyện quan trọng nhất sao?

"

Tịch Thanh kinh ngạc nhìn Lam Anh,

"Giang. . . .. . Không không, Lam thượng thư, sao ngươi lại cùng phe với nữ nhân nàychứ?

"

Lam Anh cười hòa nhã,

"Đi thôi.

" Vừa nói vừađẩy hai người về trước,

"Thức ăn ngon lạnh sẽ không ăn ngon.

"

Đi vào phòng ăn, đám nha hoàn đã chuẩn bị thức ăn trênbàn, tinh tế nhìn, đều là đồ ăn chính gốc của Giang Bắc, rất đặc sắc. ĐườngThải Nhi thèm thuồng, bụng lại kêu ọt ọt.

"Ngồi đi, Hương nhi, mang rượu ngon của Thanhchâu lên đây.

" Lam Anh giơ tay lên gọi hạ nhân.

Tịch Thanh mím môi, đợi Lam Anh ngồi xuống mới dámngồi.

Đường Thải Nhi gắp thịt, nhét vào miệng, ăn cực kỳ vuivẻ.

Tịch Thanh bĩu môi, nhìn Đường Thải Nhi mặc nữ trangkhông tán thành lắm,

"Nữ tử sao có thể thả sức ăn như thế!

"

Đường Thải Nhi liếc Tịch Thanh một cái, cầm đùi gà lênkhông chút lưu tình nhét vào trong miệng hắn, khiến cho Tịch Thanh cả kinh.Khóe miệng dính đầy dầu mỡ, vội vàng đứng lên lui về phía sau mấy bước, chỉ vàoĐường Thải Nhi tức giận nói không ra lời.

Đường Thải Nhi ngửa đầu cười lớn,

"Phần thưởngcủa ngươi đó, ngươi trốn cái gì a

~"

Nha hoàn đứng một bên thức thời cầm khăn lụa đưa choTịch Thanh, người sau giựt lấy, dáng vẻ dữ tợn lau dầu mỡ ở khóe miệng.

Lam Anh bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt đầy vẻ cưng chiềunhìn Đường Thải Nhi,

"Tính của muội ham chơi, sao có thể sửa ngayđược.

"

"Lẫm vương, Lâm Hàn Viện đến!

" Lúc này mộtthị vệ chạy đến cửa hô to.

Tay Đường Thải Nhi run lên, đôi đũa “Đồm độp” rơixuống đất. Tịch Thanh nắm chặt khăn lụa trong tay, cẩn thận quan sát thần sắccủa Đường Thải Nhi.

"Lấy một đôi đũa tre nữa.

" Ngữ khí của LamAnh không hề gợn sóng, giống như Lẫm vương đến đây đều trong dự đoán của hắn.

Thị vệ vừa nói xong, đầu kia, một thân ảnh màu đen nhẹnhàng bước vào, quanh thân tản ra hơi thở lạnh thấu xương, đi theo sau hắn làmột thanh y nam tử, Tịch Thanh có mấy phần nhìn quen mắt, nhưng không nhớ nổiđã gặp ở đâu.

Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm, muốn mở miệng nói,lại phát hiện lời muốn nói rất nhiều. Biểu tình trên mặt phức tạp đến bản thâncũng không cách nào hiểu nổi, là mừng hay là chua xót?

Hắn, không có nguy hiểm đến tính mạng, hắn đã bìnhphục. . . . . .

Nhưng mà, tại sao ánh mắt lại xa lạ như vậy?

Tại sao không có một tia nhu tình, mà toàn là lạnhlẽo. . . . . .

Lam Anh thong thả đứng dậy, hướng về phía Lăng Dạ Tầmkhom người cúi lạy,

"Vi thần cung nghênh Vương gia.

"

Lăng Dạ Tầm mặt không chút thay đổi, tiếp nhận lấy lễbái của Lam Anh, chú ý tới tầm mắt của Đường Thải Nhi đang rơi trên người mình,có chút không hờn giận nhìn nàng, nhưng cũng không dừng lại lâu. Ống tay áophất một cái, mở miệng nói:

"Miễn lễ, còn đây là gia yến (bữa tiệc gia đình), khôngcần khách khí như thế.

" Tiện đà nhìn về phía hai người Đường Thải Nhi vàTịch Thanh, hỏi Lam Anh,

"Hai vị này là?

"

Lam Anh cười nhạt:

"Đây là xá muội cùng bạn thânvi thần.

"

"Thì ra là vậy, nhưng chưa nghe qua Lam thượngthư có gia đình khác.

"

"Thảo dân Tịch Thanh bái kiến Vương gia.

"Tịch Thanh chắp tay mở miệng, nhích qua một chút, để Lặng Dạ Tầm và Đường ThảiNhi có thể nhìn rõ nhau.

Đường Thải Nhi mím môi, lúng túng, hướng về phía LăngDạ Tầm khom người làm lễ,

"Dân nữ Đường Thải Nhi bái kiến Vương gia.

"Dứt lời liền ngước hai mắt lên, tâm không ngừng rung động. Hắn không nhớ, hắnthật sự đã quên mình rồi. . . . . . Quên không còn chút gì. . . . . .

## 42. Chương 42 : Quyết Tâm

Lăng Dạ Tầm nhìn thân thể Đường Thải Nhi hơi cúixuống, trong mắt lóe lên một tia khác thường, khóe miệng lạnh lùng nở nụ cười,

"Tịch Thanh, chẳng lẽ chính là Thiếu bảo chủ ở Lương thành, Tịch Gia bảosao?

" Vừa nói, đã ngồi xuống ghế.

Tịch Thanh nhìn khuôn mặt tuấn dật của Lăng Dạ Tầm,không thể nào tin nổi đây chính là Bạch Si Dạ vẫn quen biết. Mặc dù hai ngườicó khuôn mặt giống nhau, nhưng tính cách thật sự khác nhau quá xa. Trong đầusuy nghĩ kĩ, mắt cũng không dám lộ ra một tia dò xét, hắn cẩn thận thu lại thầnsắc, mở miệng nói:

"Chính là tại hạ, hôm nay nhìn thấy Vương gia, là vinhhạnh của tại hạ.

"

Trên mặt Lam Anh nở nụ cười điềm đạm, nụ cười này làmcho người ta không thể dò xem rốt cuộc hắn đang suy nghĩ gì. Cho dù Đường ThảiNhi đứng đối diện với hắn, cũng không thể nhìn ra.

Rất hiển nhiên, hôm nay Lăng Dạ Tầm đến đây, Lam Anhđã sớm biết. Nhưng hắn lại kéo mình chưa hề chuẩn bị đến đây, đột ngột gặp mặtnhư thế, khiến nàng căn bản không cách nào điều chỉnh tâm tình của mình, hơnnữa. . . . . . Đối mặt với ánh mắt xa lạ của Lăng Dạ Tầm.

Mọi người an vị ngồi vào bàn, không khí có chút áp lựcvà kỳ lạ.

Nha hoàn rót rượu ọi người, Lăng Dạ Tầm nâng lyrượu lên, để sát vào chóp mũi, mỉm cười nói,

"Rượu ngon của Thanhchâu.

"

"Không biết Vương gia có vừa ý hay không?

"

Thanh y nam tử ngồi bên cạnh Lăng Dạ Tầm lập tức cườinhạt,

"Đây là rượu Vương gia thích nhất.

" Người này không phải aikhác, chính là tâm phúc của Lăng Dạ Tầm, cũng là Đại tổng quản của Hàn Lâm việnLâm Mục.

Khóe miệng của Lăng Dạ Tầm nhếch lên nụ cười lạnh,nhưng cũng là hiếm thấy. Chứng tỏ, lúc này tâm tình của hắn không tệ, uống mộtchén,

"Lam Thượng Thư thật có lòng.

"

Lam Anh cười nhạt:

"Chức vị Thượng Thư này, phảitạ ơn Vương gia đã cất nhắc.

"

"Hừ. . . . . . Phụ hoàng muốn cất nhắc người nào,không phải hoàng tử chúng ta có thể chi phối, không cần cám ơn ta.

"

Đường Thải Nhi nắm chặt đôi đũa, nhìn hai người đangnói chính sự trong cung.

Hắn, không phải là một hoàng tử đơn giản, hoặc nói hắnlà hoàng tử, thì nhất định sẽ không tầm thường như vậy.

Dã tâm, dục vọng, quyền lợi, thiên hạ. . . . . .

Những thứ này, Đường Thải Nhi cũng ngửi ra được, chodù chỉ mới gặp thân phận này của hắn, nàng cũng hiểu, bên cạnh hắn không cầnloại nữ tử giang hồ không có quy củ, không mưu trí như nàng, hoặc là nói. . . .. . Mình căn bản không có tư cách đứng bên cạnh hắn. Hơn nữa, hiện tại đối vớiLẫm vương mà nói, cuộc sống giang hồ bình thường, theo tính chất cuộc sống dângian, có lẽ quá xa vời so với sức cám dỗ của vương quyền. . . . . .

Đường Thải Nhi không khỏi cười lạnh, tất cả mọi việcđều nằm trong kế hoạch của Lam Anh.

Hắn biết hôm nay nàng trở lại kinh thành, cũng theo đómà bố trí bàn cờ rượu này, để cho nàng gặp Lẫm vương. Người này đã không còn làTiểu Bạch trong mắt chỉ có mình, không còn là nam tử đơn thuần như tờ giấy nữa.

Là vì để mình thấy rõ vị trí của mình sao?

Nhưng mà, cần gì phải như vậy chứ. . . . . .

Nóng lòng muốn làm sụp đổ tất cả kỳ vọng của nàng nhưvậy, khiến mọi kỷ niệm trong nàng biến mất không còn sót lại chút gì.

Giọng nói của Lăng Dạ Tầm và Lam Anh văng vẳng bên taithật lâu, bọn họ đang nói cái gì, có liên quan hoặc không liên quan đến nàng,rốt cuộc nàng cũng không nghe vào nữa.

Để đũa xuống, cầm một chén rượu lên, nha hoàn thứcthời tiến đến rót đầy ly.

Vẻ mặt nàng thong dong, dời cặp mắt khỏi người Lăng DạTầm, chuyên chú uống rượu trong ly, tựu uống từng chút một.

Tiệc rượu không biết đã qua bao lâu, nàng say đến nổikhông ý thức được mình đã cung tiễn Lẫm Vương và Lâm Mục rời đi như thế nào.

Đứng ở cửa phủ đệ, nhìn cỗ kiệu dần dần đi xa, gió đêmlạnh thổi qua, cuốn đi một chút men say của nàng.

LamAnh chắp tay đứng bên cạnh, nhìn nàng. Trong đôi mắt nhìn nàng toàn là cảm xúckhó hiểu.

"Đêm lạnh như nước, đừng đứng ở ngoài quá lâu.Hách bá?

" Lam Anh quay đầu lại hô.

Một lão giả cao tuổi cũng rất khỏe mạnh vội vàng đitới,

"Chủ tử có gì phân phó?

"

"Phòng khách dã dọn xong chưa?? Đưa Đường cônương và Tịch Thiếu bảo chủ đến đó.

"

"Vâng.”

Tịch Thanh hướng về phía Lam Anh gật đầu cảm tạ, thấyĐường Thải Nhi có chút lảo đảo muốn ngã, vội vàng đỡ nàng,

"Thải Nhi,ngươi say rồi.

"

Đường Thải Nhi thoát khỏi cái đỡ của Tịch Thanh, cườinói:

"Thân thể say mà thôi, đầu óc ta rất thanh tỉnh.

"

Lam Anh lắc đầu một cái, nhìn về phía Tịch Thanh,

"Cùng nàng trở về phòng đi.

"

"Ừ.

"

Tịch Thanh vừa muốn đỡ Đường Thải Nhi, nàng lại bắtlấy cánh tay Lam Anh,

"Có mấy lời, muốn nói với ngươi.

"

"Thải Nhi, có chuyện ngày mai nói. . . . ..

"

Tịch Thanh mở miệng khuyên can, Lam Anh giơ tay lênngăn lời của hắn lại. Ánh mắt dịu dàng nhìn Đường Thải Nhi,

"Được, đi theota. Tịch bảo chủ, ngươi về phòng nghỉ ngơi trước đi.

"

"Vậy. . . . . .

" Tịch Thanh nhìn bóng lưnghai người rời đi, có chút vô lực,

". . . . . . Được.

"

Hắn nhắm mắt lại, điều chỉnh tâm tình của mình, nhìnvề phía Hách bá,

"Làm phiền dẫn đường .

"

Hách bá mỉm cười,

"Tịch công tử mời sang bênnày.

"

Bầu trời kinh thành so với những nơi khác không có gìkhác biệt. Vầng trăng vẫn cong cong, bầu trời sao vẫn lộng lẫy như vậy. ĐườngThải Nhi ngồi ở trong đình, ghé vào lan can nhìn bầu trời đến xuất thần.

Lam Anh ngồi trước bàn đá, nhìn bóng lưng của nàng,lời nàng muốn nói với mình đã đoán được tám, chín phần.

"Huynh biết thân phận của hắn khi nào?

"Đường Thải Nhi gối cằm lên cánh tay của mình, giống như uống say hỏi.

Lam Anh rót một chén trà nóng, tiếng nước rót vào chéntrong màn đêm yên tĩnh có vẻ chói tai.

"Bọn muội rời Giang thành không lâu, ta đãbiết.

"

"Hắn, là một người như thế nào?

" Đường ThảiNhi từ từ nhắm hai mắt lại, có mấy lời thật ra nếu không hỏi, nàng cũng đoánđược. . . . . .

Lam Anh cười yếu ớt, tiếng cười rất nhẹ,

"Hôm naymuội xem không đủ rõ sao?

"

"Huynh cố ý cho ta xem, phải không?

"

"Không sai, nhưng tiệc rượu này cũng không phảilà vì mình muội. Ta cũng cần tiệc này, chẳng qua là, mọi thứ xảy ra rất trùnghợp mà thôi.

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi nhếch lên, nhắm mắt lại mỉmcười,

"Này. . . . . . Lam đại ca, cảm giác như tất cả mọi chuyện đều ởtrong lòng bàn tay huynh. . . . . .

"

Bàn tay cầm chén trà của Lam Anh dừng một chút, sau đóbật cười,

"Thải Nhi đề cao ta rồi, chẳng qua đoán được mà thôi, cũng khôngthay đổi được cái gì.

"

Đường Thải Nhi ngẩng đầu lên, xoay người lại nhìn vềphía Lam Anh,

"Vậy chẳng phải rất đau sao?

"

"Ừ, nhưng ta thà nhấn chìm mọi thứ ta đoán đượcxuống, tương lai không biết trước đối với ta mà nói, mới đáng sợ nhất.

"Đáy mắt Lam Anh thổn thức, giống như đang nhớ lại quá khứ.

ĐườngThải Nhi thu lại nụ cười trên mặt,

"Tại sao phải cho ta xem rõ? Để ta biếtkhó mà lui, hoàn toàn quên hắn sao?

"

Hai mắt Lam Anh lần nữa thu tiêu cự, tầm mắt rơi vàotrên người Đường Thải Nhi. Hắn không thể không cảm thấy, nói chuyện với nàng làmột loại hưởng thụ,

"Sớm muộn gì muội cũng phải thấy rõ, không phải sao?Chẳng qua là, ta thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hơn nữa, có một chút, muội nóisai rồi.

"

"Sao?

"

"Ta không phải muốn muội tuyệt vọng, cũng khôngphải muốn muội hoàn toàn quên hắn. Chẳng qua là, muốn uội thấy rõ ràng mọiviệc, có thể ình một quyết định, sẽ không khiến chính muội hối hận. Truyđuổi. . . . . . Hoặc là giải thoát. . . . . .

"

"Hắn muốn vương quyền, nhưng ta không cho hắnđược. Hắn thận trọng, cũng không phải . . . . .

"

"Sinh ra trong nhà đế vương, có rất nhiều việc khôngbiết làm thế nào. Vì sinh tồn, những việc này đều không thể tránh được. Thay vìnói đây là bụng dạ, là tâm cơ, chẳng bằng nói, đây là một loại khả năng sinhtồn.

" Lam Anh mở miệng cắt đứt câu tiếp theo của Đường Thải Nhi,

"Trong tương lai, hắn nhất định sẽ thành đế vương của Dạ Chiêu quốc. Nếumuội không chịu tỉnh ngộ, vậy bây giờ muội nên rời khỏi đây.

"

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu,

"Lam đại ca. . . . ..

"

"Ta chỉ không muốn muội hối hận vì quyết định củamình, một khi đã quyết định thì nên kiên trì tới cùng. Cho dù có nhiều khókhăn, muội đều phải bước qua, bởi vì. . . . . . Đó là con đường muội đãchọn.

"

Đường Thải Nhi bật cười,

"Lam đại ca rất biếtcách giảng dạy.

"

Lam Anh đặt chén trà xuống, đứng lên đi tới trước mặtĐường Thải Nhi, giơ tay lên vuốt tóc nàng,

"Ta chỉ là hy vọng muội có thểcảm thấy việc mình làm là đáng. Cho dù cả quá trình sẽ gian khổ, ta cũng sẽ ởbên muội. Cho đến có một ngày, người kia không chấp nhận muội, hoặc là muội mệtmỏi. Muội mệt mỏi rồi, quay đầu lại còn có ta.

"

Đường Thải Nhi nhìn mắt hắn, có chút không hiểu ngườinam nhân trước mắt này. Lại đồng thời cảm giác có lẽ trước kia mình đã biếthắn, chẳng qua là, mình quên mất mà thôi. . . . . . Nhưng, sao lại có thể nhưvậy, nếu như biết hắn, làm sao quên hắn. . . . . . Một nam nhân làm người takhông thể quên được chứ.

"Sẽ. . . . . . Rất khổ sao?

" Đường Thải Nhihơi cúi đầu chê cười.

Lam Anh dừng một chút, cười an ủi,

"Thải Nhi,thật ra thì, cuộc sống tựa như một chén trà, khổ. . . . . . Cũng chỉ có mộtchút, sẽ không khổ cả đời.

"

Khổ, cũng không khổ cả đời.

Lam Anh rũ mi mắt xuống,

"Nói cho ta biết, quyếtđịnh của muội.

"

"Tasẽ không rời đi.

" Đường Thải Nhi cúi đầu xuống, nắm bàn tay thành quyềntrong ống tay áo.

Đường Thải Nhi đêm đó ngủ rất say, có lẽ uống rượu nênmệt mỏi, cũng có lẽ bởi vì những lời đó của Lam Anh, khiến tất cả do dự biếnmất. Tóm lại, đến thời điểm giữa trưa ngày thứ hai, Tịch Thanh tới đập cửaphòng, Đường Thải Nhi mới tức giận tỉnh dậy.

Nàng vén chăn lên, giật tung cửa ra, không đợi TịchThanh nói liền mở miệng quát:

"Tịch Thanh, ta chính là đánh không lạingươi, nếu không, ta đã sớm trở mặt với ngươi, đã cho ngươi đi đời rồi!

"

Mặt Tịch Thanh đỏ lên, nín thở, lắp bắp chỉ vào:

"Ngươi ngươi ngươi, còn ra thể thống gì! Sao có thể ăn mặc không chỉnh tềđã ra mở cửa!

"

Đường Thải Nhi bĩu môi, kéo đai lưng trong tay hunghăng buộc lại,

"Ta muốn hỏi người, sáng sớm đã đến đập cửa phòng ta rốtcuộc ngươi muốn thế nào đây?

"

Tịch Thanh hất đầu, hừ lạnh nói:

"Đường huynhkhông biết, lúc này đã quá trưa sao?

"

Đường Thải Nhi nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn sắc trời, vẻmặt không thay đổi,

"A, cái kia, Tịch huynh có chuyện gì sao?

"

"Ta đến thông báo cho ngươi một tiếng, đến giờMùi, ta và Lam Thượng Thư sẽ vào cung dự tiệc.

" Tịch Thanh ôm bảo bối củahắn là Thắng Tà kiếm, sống lưng thẳng băng đứng đó.

Đường Thải Nhi nghe hai chữ vào cung, hai mắt lóe lêntinh quang, khiến Tịch Thanh lung ta lung túng buông thong hai tay, lui về phíasau hai bước.

Tịch Thanh:

"Ngươi, ngươi đừng quá đáng? !

"

"Ta cũng muốn đi!

"

"Không thể! Cung đình là nơi nào mà ngươi nói điliền đi chứ? !

"

Đường Thải Nhi nhe răng căm tức nhìn Tịch Thanh,

"Vậy sao ngươi có thể đi?

"

Tịch Thanh ho nhẹ,

"Lẫm vương đưa tới thiệp mời,viết tên tại hạ.

"

Đường Thải Nhi cúi đầu, vô cùng hiểu, Tiểu Bạch làmnhư vậy, là vì chiêu hiền nạp sĩ, có lòng thu Tịch Thanh làm môn khách. TịchThanh không ngốc, có lẽ cũng hiểu, lần này hắn nhận lời mời của Lẫm vương, chắccũng để đền đáp triều đình?

Nghĩ đến đây, nàng ngẩng đầu tò mò hỏi:

"Tịchhuynh, không phải từ trước đến giờ người đều khinh thường làm bạn với triềuđình sao?

"

Sắc mặt Tịch thanh quẫn bách, há mồm cãi,

"Tại hạchưa bao giờ nói thế.

"

"Được rồi được rồi, vậy, hiện tại đã là giờ Mùimột khắc rồi, Tịch huynh mau mau lên đường đi.

" Đường Thải Nhi cười đùahướng về phía Tịch Thanh phất tay.

Tịch Thanh nắm chặt Thắng Tà kiếm, bộ dáng muốn nóilại thôi. Đường Thải Nhi nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lại chờ tới là bóng lưngyên lặng xoay người của Tịch Thanh.

Đường Thải Nhi không biết làm sao chỉ gãi gãi mặt, độtnhiên nhớ tới quỷ kế của mình, không khỏi cười lưu manh, líu ríu,

"Khôngmang ta theo, ta sẽ không đi sao? Mắc cười!

"

## 43. Chương 43 : Nhập Bậy Vào Cung

Tuy rằng ngoài miệng Đường Thải Nhi nói như vậy, nhưngkhi hành động vẫn có chút khó khăn. Nói thế nào thì đó cũng là Hoàng cung,không phải nói vào là vào được. Nàng đi lại trong phòng, gọi nô bộc tới, quyếtđịnh ăn cơm lấp đầy cái bụng trước, rồi mới tính tính toán toán làm cách nàolẫn vào Hoàng cung.

Đang mải mê ăn gà, Đường Thải Nhi nhìn thấy một vị namtử mặc áo đen đang vội vã đi qua. Nàng nhớ ra người đó, trước kia luôn đứng ởbên cạnh Lam Anh, hình như là hộ vệ của hắn.

"Ha! Tiểu ca này!

" Đường Thải Nhi bỏ đùi gàxuống, chạy ra khỏi cửa, nhảy đến trước mặt hắn.

Tây Chiêu lui về phía sau một bước, kéo dài khoảngcách với Đường Thải Nhi, ôm quyền nói:

"Đường cô nương, có gì phânphó?

"

Đường Thải Nhi cười ha ha,

"Không biết tiểu cangươi đang vội làm gì thế?

"

"Thuộc hạ gọi là Tây Chiêu, vẫn xin Đường cônương gọi tên đi.

"

"Tây chiêu? Không tệ, tên rất dễ nghe nha.

"Đường Thải Nhi quan sát hắn. Da dẻ ngăm đen, ngũ quan tinh xảo nhưng hiện rõ vẻthô kệch của nam nhi, vừa nhìn là biết người có biệt tài,

"Tây chiêu ngươiđang vội làm gì thế? Chủ tử ngươi vào cung rồi, sao ngươi không đi theo vậy?

"

"Thuộc hạ đi sau, mang theo đoàn ca múa mà chủ tửmuốn trình diễn cho Hoàng thượng xem vào cung.

"

"Ca múa sao ~ bọn họ đang ở đâu?

" Hai mắtĐường Thải Nhi sáng ngời, trong đầu xuất hiện một điểm quan trọng.

Sắc mặt Tây Chiêu quẫn bách, chẳng biết tại sao vừarồi trong ngực lại có cảm giác sợ hãi, mím môi trả lời:

"Đang đợi ở TâyUyển.

"

"Đã quá giờ rồi, Tây hộ vệ mau đi nhanh đi, tatrở về tiếp tục ăn cơm đây.

" Đường Thải Nhi phất phất tay, trở lại ghế,tiếp tục ăn gà.

Tây Chiêu nhìn nàng một cái, cúi đầu,

"Thuộc hạxin cáo lui trước.

"

-----------------------

Đêm đến, cung đình đèn đuốc sáng trưng, ca múa mừngcảnh thái bình, Cảnh Đức cung to như vậy, tiếng khèn tiếng tiêu êm tai, quânthần đều vui vẻ.

Tuyên Tông hoàng ngồi thẳng trên ghế rồng, tay cầm lyrượu bằng vàng, cười mời quần thần,

"Tối nay chúng ái khanh đều không cầnphải câu nệ, vui vẻ uống rượu là chính.

"

"Tạ ơn Hoàng thượng!

" Quần thần nâng chéncúi người, khấu tạ hoàng ân.

Hai bên Tuyên Tông hoàng, là chỗ hoàng tử, công chúangồi, ngay sau đó là thần tử quyền cao chức trọng trong triều. Lẫm vương LăngDạ Tầm và Thái tử chia ra ngồi ở hai bên vị trí đầu não, trong triều cũng tựđộng chia làm hai phái, ngồi theo chủ tử của mình.

Thái tử Lăng Thiên Mịch cười nâng ly rượu bằng vàng,nhìn thẳng Lăng Dạ Tầm nói:

"Nghe nói vài ngày trước thân thể Tam đệ cóbệnh, không biết bây giờ sao rồi?

"

Tuyên Tông hoàng nghe vậy sửng sốt, cũng nhìn về phíaLăng Dạ Tầm,

"Lão Tam, con bị bệnh sao?

"

Lăng Dạ Tầm cười nhạt, hướng về phía Tuyên Tông hoàngcúi đầu trả lời:

"Nhi tử chỉ là cảm phong hàn mà thôi, lại khiến Thái tửlo lắng rồi.

" Dứt lời hắn liếc mắt nhìn thái tử.

"Đều là huynh đệ một nhà, cần phải lo lắng nhưvậy.

" Thái tử tình chân ý thiết nói.

Lam Anh cười nhìn hai người, yên lặng cười yếu ớt, khẽuống rượu trong chén.

Thái tử giơ tay đưa hướng Thường Tấn, hộ vệ đứng saumình.

"Thái tử gia.

"

"Lão Tứ đâu?

" Thái tử cau mày hỏi.

Thường Tấn liếc nhìn chỗ ngồi trống không, trả lời:

"Thuộc hạ không biết.

"

"Đi tìm đi, tìm được thì lôi hắn về.

"

"Vâng!

"

------------------------

"Tứ Vương Gia, thiếp rất nhớ người đó

~"

Trong bụi cỏ truyền đến giọng nói nũng nịu đến cựcđiểm, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Đường Thải Nhi đang bưng vịt quay đitới vừa nghe được tiếng này, cột sống không khỏi cứng đờ. Ngồi chồm hổm, vạchbụi cỏ ra, quả nhiên nhìn thấy một đôi nam nữ, Này. . . . . . Làm việc trẻ emkhông nên làm.

Đạo đức thoái hóa a! Bại hoại phong tục a!

Đường Thải Nhi chép miệng lắc đầu, không nghĩ tớitrong cung cũng có loại tư tưởng này. Thật không biết đây là những người đầutiên hay cung đình này vốn phóng túng giống thiên hạ.

Đường Thải Nhi quay mặt đi, cúi người, muốn nhanh chóngrời đi.

"Người nào? !

"

Một tiếng gầm lên, suýt nữa thì hù Đường Thải Nhi làmrớt vịt quay trong tay. Nàng vội vàng nâng tay áo lên, che kín mặt, bắt chướctiếng mèo kêu.

Muội Cơ ôm cổ Tứ hoàng tử Lăng Phong Minh, làm nũng:

"Gia, là mèo mà thôi

~"

Lăng Phong Minh nhíu nhíu mày, đẩy Muội Cơ ra.

"A!

" Muội Cơ ngã trên mặt đất, không khỏikêu đau một tiếng.

Trán Đường Thải Nhi toàn mồ hôi lạnh, nhìn Lăng PhongMinh khoác cẩm bào. Trong đầu đang suy nghĩ nên làm cách nào, trốn cũng khôngđược, không trốn cũng không xong. Nếu chạy, chẳng phải sẽ thành thích kháchsao? ! Không trốn. . . . . .

Lăng Phong Minh, đưa tay kéo, lôi cả người Đường ThảiNhi ra ngoài, vịt quay cuối cùng cũng rơi xuống đất. . . . . .

"Vịt của ta!

" Đường Thải Nhi nhìn vịt quaytrên mặt đất, trong lòng gào thét tiếc thật.

Lăng Phong Minh nhìn nữ tử mặc y phục vũ cơ trước mắt,chau mày,

"Vũ cơ lớn mật! Lại dám tự tiện tới đây!

"

Đường Thải Nhi nhìn Lăng Phong Minh, kinh ngạc pháthiện, dáng dấp của hắn có mấy phần tương tự với Lăng Dạ Tầm, chẳng lẽ hắn làHoàng tử? ! Đây chẳng phải là một người không tầm thường sao, mình sẽ bị chémđầu.

Vì vậy nàng không khỏi mở miệng ngụy biện, cằm hất vềphía Muội Cơ đã đứng lên từ lâu,

"Trên người nàng mặc y phục giống ta! Tạisao ngươi không hỏi nàng? !

"

Ông trời, thần linh biết lúc này Đường Thải Nhi đangnói cái gì!

Lăng Phong Minh cười to, nắm cánh tay Đường Thải Nhithật chặt,

"Ngươi nói, ngươi giống nàng?

"

Đường Thải Nhi cắn môi dưới, nặn ra một chữ,

"Phải . . . . .

"

Tiếng cười của Lăng Phong Minh dần dần chìm xuống, chỉcòn lại khuôn mặt ngây thơ, nhưng nụ cười xấu xa như có như không đã bán đứnghắn.

Đường Thải Nhi rụt cổ một cái,

"Ngươi, ngươi muốnlàm gì?

"

Tay Lăng Phong Minh vừa dùng lực, kéo Đường Thải Nhivào trong ngực của mình, nhắm mắt ngửi mùi thơm trên cơ thể nàng, rầm rì nói:

"Không ngờ là mùi hoa gừng, ta thích.

"

Muội Cơ nhìn vị hoàng tử mình đang cố sức nịnh nọt lạicó thể trêu ghẹo nữ tử khác trước mặt mình. Hai mắt nàng ta tóe ra lửa giận,nũng nịu gọi:

"Vương gia ~ người không để ý tới Muội Cơ nữa sao?

"

"Đúng vậy! Đúng vậy nha, Vương gia, người,người trở về, cùng nàng tiếp tục, thả ta đi đi.

" Đường Thải Nhi cười khúckhích, không dám tùy tiện dùng vĩ lực với nam nhân trước mặt.

Lăng Phong Minh cũng không quay đầu lại, nói với MuộiCơ:

"Ngươi về trước đi, lần sau ta sẽ tìm ngươi.

"

Muội Cơ cắn răng, nàng cùng Lăng Phong Minh hoan hảomấy lần, tính khí của người này âm tình bất định. Nếu là mình không trở về nhưhắn nói, chắc chắn sẽ chọc giận hắn. Hôm nay chỉ có thể tức giận trợn mắt nhìnĐường Thải Nhi một cái, rồi xoay người rời đi.

Đường Thải Nhi đưa cổ hướng về phía bóng lưng Muội Cơkêu lên:

"Này này! Này! Ngươi đừng đi a! Này!

"

Lăng Phong Minh kẹp chặt cằm Đường Thải Nhi, kéo mặtnàng về phía mình, nghiêng đầu cảm thán:

"Nữ nhân này, ngươi thật là hănghái.

"

"Cũng thường, cũng thường, gia, nếu không ngườithả ta đi. . . . . .

" Phấn độc trong ống tay áo của Đường Thải Nhi đã sớmchuẩn bị từ lâu, định bụng nếu thuyết phục không được, sẽ trực tiếp vẫy lên mặthắn.

Ngón tay Lăng Phong Minh khẽ chạm mấy cái vào đôi môinàng, cười vui vẻ:

"Vậy cũng không được, thả ngươi, ai chơi với tađây?

"

"Tứ đệ đang làm gì vậy?

" Một giọng trầm thấptruyền đến cách đó không xa, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo vài tia chếnhạo.

Đường Thải Nhi vội vàng hung hăng giẫm lên chân LăngPhong Minh, thoát khỏi sự kiềm kẹp của hắn, vội vàng nhảy ra xa. Liếc mắt nhìnLăng Dạ Tầm sắp đi đến, lo nghĩ sẽ khiến hắn thêm phiền phức, vội vàng rút rachân chạy đi.

Lăng Phong Minh căng thẳng, muốn nhấc chân đuổi theo,thì giọng nói của Lăng Dạ Tầm lại vang lên.

"Tiệc rượu đang náo nhiệt, Tứ đệ tới nơi khôngngười, có việc gì muốn làm sao?

"

Lăng Phong Minh thu chân lại, cười sang sảng:

"Tam ca nói đùa, Phong Minh chẳng qua uống nhiều quá, nên tùy ý ra ngoàiđi dạo mà thôi. Bây giờ cơn say đã qua, sẽ trở lại, Tam ca có muốn đi cùngkhông?

"

Lăng Dạ Tầm cười nhạt:

"Không được, Tam ca thíchyên tĩnh, cũng muốn tùy ý đi dạo một chút.

"

"Vậy, Phong Minh về trước.

" Lăng Phong Minhcười bái biệt hắn, đi hướng Cảnh Đức cung.

Sau khi Lăng Phong Minh đi rồi, sắc mặt hòa nhã củaLăng Dạ Tầm dần dần lạnh xuống, nhìn về hướng Đường Thải Nhi vừa mới chạy đi,trầm tư chốc lát, liền cất bước đuổi theo.

Đường Thải Nhi đã sớm chạy đến Cảnh Đức cung, đứng ởgóc đợi bọn hạ nhân, xem ca múa trên đài, trong tay còn đang cầm hạt dưa, cắncắn, vẫn không quên chia cho người bên cạnh một ít.

Một cung nữ nào đó:

"Nhìn đội múa này đi, chínhlà thái tử gia cố ý mời từ Giang Nam về đây ~ nhảy rất đẹp

~"

Một thái giám đáp lại:

"Đây đã là gì chứ, đợi látđội múa đệ nhất kinh thành mà Lẫm vương mời đến, nghe nói Lĩnh vũ (người múa chính) rất thần diệu, eo lưng uốn éo, tư thái giống như thiêntiên hạ phàm.

"

Đường Thải Nhi bĩu môi chậc lưỡi, ném vỏ hạt dưa đi,

"Thiên tiên hạ phàm? Thật như vậy sao?

"

Vừa mới nói xong, câu chuyện của cung nữ và thái giámchưa kịp tiếp tục, một lão quản gia liền vọt tới, thở hổn hển bắt được cánh tayĐường Thải Nhi, vội nói:

"Tiểu tổ tông của ta a, sao ngươi lại chạy tớiđây, có biết chúng ta chuẩn bị lên đài rồi hay không! !

"

Đường Thải Nhi trợn mắt há mồm, cúi đầu nhìn y phụccủa mình một chút, cười khan hai tiếng,

"Lão gia tử, người. . . . ..

"

Lão quản gia liều mạng, cầm tay nàng kéo đi, vừa đivừa thì thầm:

"Ngươi chính là Lĩnh vũ, ta đã tốn số bạc lớn để mời ngươitới, ngươi không thể chạy! Cung đình không thể so với nơi khác, gây ra chuyệnrắc rối sẽ bị chém đầu! Bình thường ngươi tùy hứng thế nào cũng được, nhưng bâygiờ là thời điểm sống còn, ngươi không thể đặt ta và đội múa vào con đường chết mà không quan tâm a!

"

Đầu Đường Thải Nhi ong ong, nghe lão nhân trước mặtthao thao bất tuyệt, trong lòng lại nhớ tới vũ cơ bị mình đánh ngất xỉu khóa ởtrong phòng, thì ra nàng là Lĩnh vũ sao. . . . . .

Nàng không nhịn được mà mắng to, đội múa thối tha, tạisao tất cả vũ cơ đều mặc quần áo giống nhau vậy! Chẳng nhẽ không chia cấp bậcsao!

Còn nữa! Tại sao lão nhân này lại kết luận nàng làLĩnh vũ chứ? ! Đây cũng quá nhận bậy đi. Nàng sờ sờ mặt mình, lại không dịchdung, vẫn là diện mạo của mình nha.

Đường Thải Nhi kéo cánh tay lão nhân lại,

"Ta nóinày, lão gia tử, người xác định là ta sao?

"

Lão nhân thổi râu, hai mắt trợn tròn,

"Nha đầunày! Mặc dù lão Hà ta trí nhớ không tốt, nhưng mà trên đầu ngươi đội HoàngPhượng Bộ Diêu, là báu vật của gánh hát Phượng Thiên chúng ta! Vì để đợt biểudiễn lần này có thể thành công đã cố ý lấy ra cho ngươi đội. Lão Hà ta tuyệtđối sẽ không nhìn nhầm!

"

Đường Thải Nhi im lặng nhìn trời, trong nháy mắt, đãđến sau gánh hát Phượng Thiên, cả đám người đều mang đôi mắt cá chết nhìn nàng.

Đường Thải Nhi run run rẩy rẩy túm túm lão nhân:

"Các nàng. . . . . . Các nàng nhìn ta như vậy làm gì?

"

"Ai bảo ngươi suýt nữa thì hại chết các nàngấy.

" Lão nhân hất tay Đường Thải Nhi ra, đẩy nàng về phía trước,

"Maumau mau, đội múa Giang Nam xuống đã lâu, đến lượt các ngươi! Cũng đừng khiến tamất mặt đó!

"

Mặt Đường Thải Nhi như đưa đám,

"Ta không muốn,ta không, ta không biết nhảy mà!

"

"Ai u này, tiểu cô nãi nãi của ta ơi, đến lúc nàyrồi, người có đừng làm loạn nữa được không, mau đi đi.

"

Chân mày Đường Thải Nhi vặn thành bánh quai chèo, nhìngiữa khoảng trống, cùng với quân vương đang ngồi trên ghế rồng, đầu hết đau lạiđau.

Cắn răng quay đầu lại, nhìn hơn mười vũ cơ phía sau.Đường Thải Nhi cố hết sức thả lỏng cười nói:

"Bọn tỷ muội đều là nhiều nămmới luyện ra sự kiên cường, sau đó là bản lĩnh tùy cơ ứng biến đúng không? Đợilát nữa ta múa đơn, động tác sẽ hơi khác mọi người. Mọi người phải tùy cơ ứngbiến nha!

"

Chúng vũ cơ nhìn nhau, cũng không dám nhiều lời, chỉđành phải gật đầu nói vâng.

Đường Thải Nhi lấy ra một bình nhỏ từ trong tay áo,cân nhắc, rối rắm lầm bầm lầu bầu,

"Chỉ có thể dùng cái này. . . . ..

"

## 44. Chương 44 : Thăm Dò

Đường Thải Nhi cố gắng thẳng lưng, đứng ở trên đàicao, trong phút chốc yên lặng không tiếng động. Tất cả Vương hầu cũng nghiêngđầu nhìn, Tuyên Tông hoàng nâng chén rượu, hai mắt khóa chắc trên người ĐườngThải Nhi.

Lúc Lam Anh nhín thấy Đường Thải Nhi, chén rượu trongtay lay nhẹ, ý cười trong mắt từ từ rút đi, thay bằng một tia che lấp. Quay đầunhìn, Lăng Dạ Tầm lúc này cũng ngồi xuống, đang cúi đầu rót rượu, giống như mọithứ trên đài đều không liên quan đến hắn.

Tịch Thanh trợn to hai mắt, đè thấp âm lượng nói vớiLam Anh bên cạnh:

"Lam thượng thư, Thải Nhi nàng. . . . . .

"

Lam Anh lắc đầu một cái, ý bảo Tịch Thanh không nênnói gì.

Đường Thải Nhi liếc mắt, liền nhìn thấy Lam Anh mặtkhông chút thay đổi và Tịch Thanh giống như ăn phải phân, nghĩ thầm lúc này Lamđại ca đoán chừng đang muốn giết nàng, đã biết gây ra tai họa, chính là tộichém đầu. Hít một hơi thật sâu, Đường Thải Nhi giang hai cánh tay ra, váy dàithuận theo hành động mà bay lên. Giống như hai tay đánh đàn, khẽ khảy, tiếngnhạc như nước vang lên.

Dưới trời sao mênh mông, bên ngọn đèn Lưu Ly, cả ngườiĐường Thải Nhi mặc lụa mỏng màu đỏ, đầu đội Hoàng Phượng Bộ Diêu, thân thể nhưmị (maquỷ) như huyễn (huyền ảo). Quanhthân có nhiều vệt sáng như sao, dưới ngọn đèn chiếu rọi, giống như Phượng Hoàngđang giương cánh, phấn vàng tung bay.

Gió chợt nổi lên, phấn vàng theo gió tản ra. ĐườngThải Nhi càng thêm quyến rũ, dáng người lại càng xinh đẹp, người xem như saynhư mê.

Đường Thải Nhi múa ở trên đài, điệu múa theo tiếngnhạc, lúc chậm lúc nhanh, khi mềm khi cứng.

Mặt nàng vừa động, nhìn người dưới đài đều đang saymê, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Xoay người một cái, ống tay áo tung baytheo gió, vận khinh công, tay áo bay lên không trung, sau đó nhanh nhẹn hạxuống. Lúc tiếp đất, hai mắt như nước lưu động, hàm chứa nhu tình nhìn Hoàng đếtrên Vương ỷ.

Hiển nhiên, mỹ nhân và cảnh đẹp, đều thu vào mắt cácvị quần chúng.

Nhưng trong các vị quần chúng này không bao gồm LăngDạ Tầm. Hai mắt hắn lạnh như băng, nhìn Đường Thải Nhi ở trên đài giãy giụalung tung, không hề đẹp chút nào, thỉnh thoảng dùng nội lực đánh bay ống tayáo, lại thỉnh thoảng bay lên không xoay hai vòng.

Đường Thải Nhi thấy hai mắt trấn tĩnh của Lăng Dạ Tầm,không khỏi sửng sốt.

Thứ vừa rồi từ ống tay áo của Đường Thải Nhi tản rakhông phải cái gì khác, chính là phấn mà Đường Thải Nhi tự mình chế luyện,nguyên liệu để luyện ra chính là Ngư Châu Vân Hải lừa được từ Hình Dận. Luyệntừ vật báu, dược lực tuyệt đối không tầm thường. Nhưng hôm nay Lăng Dạ Tầm lạikhông có phản ứng gì, vậy chỉ có một khả năng. Đường Thải Nhi ý thức được điểmnày, tâm không khỏi run lên, đầu óc nhất thời hỗn loạn, ngừng lại điệu múa nựccười này, thẳng lưng đứng trên đài cao, đối mặt với Lăng Dạ Tầm.

Gió đêm, không ngừng thổi bay quần áo rườm rà củanàng, Bộ Diêu trong búi tóc khẽ động.

Chỉ có một khả năng. . . . . .

Hắn, còn nhớ.

Khóe miệng Đường Thải Nhi cong lên, lại không hiểu rõtâm tình của mình.

Cây hải đường, trồng dưới đất hơn mười năm mới có thểnở hoa. Lại giống như đá, có loại màu nâu, có loại màu xanh. Loại màu nâu cóthể làm sáng mắt, ổn định thần trí; Loại màu xanh để giải độc, khiến người tayên giấc.

‘Cái này cho ngươi, tạm thời thay thế ngọc bội kia củangươi đi.’

‘Đây là cái gì?’

‘Hạt giống cây hải đường. Rất hiếm có, nói cho ngươibiết nha, đây là thứ mà nương tử ta từ nhỏ đã đeo trên người, ngươi phải bảoquản thật tốt, có nghe không?’

Đường Thải Nhi trong lòng ngọt liệm, Lăng Dạ Tầm vẫnmang hạt giống cây hải đường. Bất kể là hắn tự nguyện hay không, nhưng hắnkhông ném nó đi, có phải bởi vì, hắn chưa hề quên hay không. . . . . .

"Hay!

"

Tuyên Tông hoàng hô to một tiếng, Đường Thải Nhi mớixoay người lại, ngẩng đầu nhìn lên, Tuyên Tông hoàng thật sự đang vỗ tay trầmtrồ khen ngợi phong thưởng.

Đường Thải Nhi vội vàng quỳ xuống đất, nhóm múa phụhọa phía sau cũng rối rít quỳ xuống.

"Người đâu, ban thưởng ba vạn lượng hoàng kim, bađoạn tơ lụa, một rương trân châu phỉ thúy.

" Tuyên Tông hoàng giơ tay lên,thái giám phía sau hắn vội vàng lĩnh chỉ hô to lặp lại.

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu lĩnh thưởng:

"Tạ Hoàngthượng ban thưởng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

" Lúc ĐườngThải Nhi cúi đầu, khóe miệng gần như đã kéo đến mang tai, tiền, tiền tiền tiềna!

Tuyên Tông hoàng lại nói bên tai thái giám cái gì đó,thái giám lĩnh mệnh sau đó tiến lên một bước tuyên chỉ:

"Lĩnh cơ tiến lênnói chuyện

~" Tiếng của thái giám đặc biệt chói tai, mang theo cái giọnggian xảo truyền vào lỗ tai Đường Thải Nhi. Nàng run run rẩy rẩy, đứng dậy cúicúi người, nâng bước xuống dưới đài cao.

Lúc này, Tuyên Tông hoàng cười nhìn Lam Anh nói:

"Lam ái khanh, vị vũ cơ ngươi mời đến này thật giống như tiên hạ phàm,khiến trẫm rất vừa lòng.

"

Lam Anh liếc nhìn Đường Thải Nhi chậm rãi đi tới, lạinhìn mắt Tuyên Tông hoàng, cười nhạt nói:

"Bẩm bệ hạ, vị vũ cơ này chínhlà muội muội kết nghĩa của thần, Đường Thải Nhi.

"

"Lam thượng thư, muội muội tuyệt sắc như vậy,thật là đáng hâm mộnh a!

" Lúc này Lăng Phong Minh ở phía đối diện cườivang, cặp mắt nhìn chằm chằm Đường Thải Nhi đang đi tới.

Đường Thải Nhi đi tới bậc thang trước bàn của TuyênTông hoàng, cúi đầu quỳ xuống đất. Nàng không hiểu nghi lễ cung đình, nhưng mà,nhìn thấy Hoàng đế phải quỳ xuống bảo đảm không sai:

"Dân nữ Đường ThảiNhi tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

"

Tuyên Tông hoàng khẽ hạ tay xuống:

"Đường ThảiNhi đứng dậy đi, người đâu ban thưởng ngồi.

"

"Ngồi đâu?

" Đường Thải Nhi theo quán tínhngẩng đầu cười hỏi, sau đó nhìn thấy mặt của Hoàng đế, lập tức cắn lưỡi cúiđầu, thấp thỏm nói tiếp:

"Tạ. . . . . . Tạ Hoàng thượng.

"

Tuyên Tông hoàng quét mắt nhìn mấy vị Hoàng nhi ngồi ởphía dưới, thần sắc của mấy người bọn họ, một tia cũng bị hắn tóm được không bỏsót. Lúc này hắn chỉ chỉ bên cạnh chỗ trống nói:

"Đến đây, ngồi cạnh trẫmđi.

"

Khóe mắt Đường Thải Nhi run rẩy, nghĩ thầm, không phảilão nhân này muốn ăn cỏ non chứ? Nhưng lúc này nàng không thể chống cự, đànhphải mang theo chân chó cười cười, rồi đi đến bên cạnh Tuyên Tông hoàng, lúcngồi xuống không khéo nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc.

Đường Thải Nhi híp mắt suy nghĩ, chợt hai mắt sánglên, vị trí ngồi gần Tuyên Tông hoàng này rất dễ nhìn, cũng chính hiện tạikhoảng cách nhìn mình cũng rất gần, không phải ý đồ ban đầu của mình là bắt mộtsoái ca sao? ! Nói cách khác, đó không phải là con cừu non Thái tử gia sao?

Thái tử Lăng Thiên Mịch nhìn hai mắt của Đường ThảiNhi, khẽ mỉm cười, nụ cười này dọa cho Đường Thải Nhi sợ đến vội vàng quay đầunhìn hướng khác. Thái tử kia tại sao lại nhìn mình như vậy.

"Đường Thải Nhi, ngươi là muội muội kết nghĩa củaLam ái khanh sao? Không biết kết nghĩa lúc nào?

" Tuyên Tông hoàng ăn quảnho, cùng Đường Thải Nhi hàn huyên. Một đầu khác, ca múa tiếp tục, tiếng nhạclần nữa cất lên.

Chẳng qua là, lúc này một nửa khách xem không nhìntrên đài xướng trò gì, mà đem tầm mắt đặt ở trên người Hoàng thượng và ĐườngThải Nhi.

Đường Thải Nhi đoan đoan chính chính ngồi, cười trả lời:

"Thần và đại ca đã quen biếttừ nhỏ.

" Mặc dù thực ra đã lâu không gặp. . . . . .

"Vậy ngươi cũng học múa từ nhỏ sao?

"

"Vâng.” bịa chuyện thôi. . . . . .

Lam Anh cười nhạt nói thêm vào:

"Bẩm Hoàngthượng, xá muội học múa chẳng qua là chỉ biết sơ sơ, nàng tinh thông chính là ythuật.

"

"A?

" Tuyên Tông hoàng hứng thú,

"Sư phụThải Nhi là ai?

"

Đường Thải Nhi toát mồ hôi trán,

"Sư phụ của thầntrên giang hồ gọi là ‘Y thánh’ Giang Vô Nhai.

"

Y thánh Giang Vô Nhai, là huynh đệ tốt của cha nàng,cũng là người duy nhất đi qua nhà nàng làm khách cùng ăn cơm.

Sắc mặt của chúng hoàng tử đều không đổi, chỉ uốngrượu, trò chuyện, nhưng không người nào bỏ qua đoạn hội thoại này. Có câu nóiquân tâm khó dò, Hoàng đế Lão tử nghĩ thế nào, cũng đoán không được tám, chínphần. Lúc này Tuyên Tông hoàng muốn nạp Đường Thải Nhi làm phi, hay có dụng ýkhác, chúng hoàng tử đều cẩn thận tính toán.

Nhưng lúc này, Đường Thải Nhi lại lên tiếng:

"Hoàng thượng, về sau nếu người cần thần, cứ việc nói nha!

"

"Càn rỡ! Ngươi dám nguyền rủa Hoàng thượng?!

" Một võ quan đứng ở bên kia Thái tử gia, dựng râu trợn mắt đứng lên, chỉvào Đường Thải Nhi quát lớn.

Đường Thải Nhi rụt cổ lại, bị giọng nói ở đâu nhảy ralàm cho sợ hết hồn, nhưng cũng chỉ sợ hết hồn mà thôi.

Tuyên Tông hoàng hướng về phía người nọ khoát tay áo,vẻ mặt hiền lành, mang theo nụ cười:

"Vương ái khanh không cần như thế,Thải Nhi lần đầu vào cung, khó tránh khỏi có phần không đúng mực, không ngạikhông ngại.

"

Lam Anh và Tịch Thanh đều là thở phào nhẹ nhõm.

"Tạ Hoàng thượng tha thứ.

" Đường Thải Nhikhom lưng cúi đầu, cũng bắt đầu tính toán, Hoàng đế lão nhân này muốn làm gì.

"Giang Vô Nhai trẫm cũng đã nghe qua, ban đầutrẫm còn có ý mời hắn đến làm chủ Ngự Y uyển, chẳng qua là sau lại không thểtìm được vị cao nhân này. Ha ha, không ngờ hôm nay lại để trẫm gặp được đồ nhicủa hắn, đúng là ý trời.

"

Đường Thải Nhi mang vẻ mặt mong chờ nhìn về phía TuyênTông hoàng, người muốn cho ta quản lý Ngự Y uyển sao? Huynh đài à, ta không cóthời gian đâu.

"Lam ái khanh, muội muội này của ngươi thật đúnglà tài nữ.

"

Lam Anh cười nhạt cúi người:

"Hoàng thượng quákhen rồi.

"

Lúc này Thải tử mới lên tiếng:

"Không biết muộimuội của Lam Thượng Thư đã có thành gia thất chưa?

"

"Bẩm thái tử, chưa có thành gia thất.

"

Lăng Phong Minh cười to:

"Vậy thì tốt nha, phụhoàng, nhi thần thực sự rất thích Đường Thải Nhi, không biết nhi thần có thể cóvinh hạnh?

"

Đường Thải Nhi kinh hãi, không phải chứ? Phụ thân cònchưa có ý kiến, nhi tử kia đã quyết định rồi? Hay là nói, nơi này tất cả mọingười đều sợ Hoàng thượng phong nàng làm phi? Đương nhiên Đường Thải Nhi nàngcũng sợ, nhưng. . . . . . Như vậy, Tuyên Tông hoàng sẽ ra mặt tranh đoạt vớinhi tử, hay thuận nước giong thuyền, hoặc sẽ không quan tâm.

"Tứ Vương Gia cất nhắc, xá muội từ nhỏ đã sốngtrong giang hồ, không hề biết lễ nghi, sợ là không xứng với Vương gia.

"

"Không ngại, người đến từ giang hồ, tất nhiên hàokhí thẳng thắn, ta thích.

" Lăng Phong Minh cười, nhưng ý cười trong mắtlại không có, giống như một hài tử ngẫu nhiên cướp đồ của người khác.

Tuyên Tông hoàng uống chén rượu, nhìn Lăng Phong Minhcười:

"Minh nhi, hậu uyển của con đã vượt qua hậu cung của phụ hoàng rồi,muốn Thải Nhi, chẳng phải là ủy khuất nàng sao.

"

Lăng Phong Minh đối mặt với sự chế nhạo của Tuyên Tônghoàng, không tiếp tục tranh chấp nữa, chẳng qua là cười khổ nhún vai một cái,bộ dang ngây ngô:

"Xem ra ta và Đường Thải Nhi không có duyên phậnrồi.

"

Đường Thải Nhi cười xấu hổ, thở phào nhẹ nhõm. Xem ra,Lăng Phong Minh chỉ là muốn chặt đứt ý niệm nạp phi của Hoàng thượng, như vậy,Hoàng thượng mất mặt không phong nàng làm phi nữa, nhi tử cũng không khăngkhăng giữ ý. Chuyện này cũng coi là không giải quyết được gì . . . . . . Rấttốt. . . . . . Rất tốt. . . . . .

Lúc này Đường Thải Nhi mới thở nhẹ một hơi, lại nghegiọng nói mười phần mạnh mẽ của Tuyên Tông hoàng lần nữa vang lên.

"Tầm nhi, còn cũng không còn nhỏ, nên có mộtthiếp thất.

" Tuyên Tông hoàng cười nhạt nhìn thẳng về phía Lăng Dạ Tầm.

Lăng Dạ Tầm cúi đầu cung kính nói:

"Phụ hoàng,nhi thần chỉ muốn đền đáp quốc gia, giúp phụ hoàng cùng đại ca giải ưu.

"

Đường Thải Nhi nghe đoạn đối thọai giữa Tuyên Tônghoàng và Lăng Dạ Tầm, cảm giác giữa phụ tử bọn họ hình như không đơn giản nhưvậy. Tuyên Tông hoàng, dường như đang lấy mình để thử thăm dò những hoàng tửnày. Cung đình, quả nhiên phức tạp, phức tạp khiến Đường Thải Nhi nhức đầu.Nàng không hề thông minh, cũng không biết tâm kế, xem không hiểu tranh đấu.

Cung đình không bằng giang hồ, không được tự nhiên,không thoải mái.

Đường Thải Nhi cúi đầu, hai tay đùa nghịch ống tay áothật dài. Nàng hiểu, cho dù mọi thứ trước mắt, sẽ không thích, sẽ không phùhợp, cũng phải nỗ lực dung nhập vào. Bởi vì, nàng đã đồng ý với Dạ Nhi, phảitìm được hắn, vĩnh viễn ở bên cạnh hắn. Dạ Nhi hiện giờ là người nhà đế vương,vậy nàng sẽ bay vào lồng vàng hoa lệ này.

Không oán, không hối hận.

## 45. Chương 45 : Vội Vàng Phong Phi

Tuyên Tông hoàng cười nhạt một tiếng, hiền từ nhìn vềphía Lăng Dạ Tầm:

"Tầm Nhi quả nhiên hiếu thuận, nhưng đã là nam nhân,quốc và gia đều phải cần chú ý đến mới đúng.

"

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, không nhìn ra tâmtình:

"Phụ hoàng dạy rất phải.

"

Lam Anh liếc nhìn hai người, nụ cười trên mặt vẫn còn,nhưng thần sắc trong đáy mắt bị chôn rất sâu rất sâu.

Nụ cười của Đường Thải Nhi cứng ngắc, đối mặt với việcnày vô cùng lung túng.

"Đã như vậy, trẫm sẽ làm chủ, Đường Thải Nhi hứacho con làm phi, an bài thế nào thì tùy con.

" Tuyên Tông hoàng cười nhạt,thuận miệng quyết định số phận của Đường Thải Nhi. Không hoa gả, không hứa hẹn,chỉ là một câu nói. . . . . .

Vẻ mặt của Lăng Dạ Tầm không kinh sợ không vui mừng,đứng dậy cúi người lĩnh chỉ tạ ơn:

"Tạ ơn phụ hoàng.

"

Lam Anh cũng vội vàng xoay người, khấu đầu:

"TạHoàng thượng ân điển.

"

Đường Thải Nhi:

"Tạ Hoàng thượng ân điển.

"

Mộthồi tiệc rượu, hoàng tử cùng các quan lại thôi không chúc mừng nữa. Đường ThảiNhi vẫn nhớ, ánh mắt Thái tử Lăng Thiên Mịch nhìn mình, giống như mình có nhượcđiểm bị hắn nắm chắc trong tay.

Đường Thải Nhi gãi đầu, đang muốn tìm thân ảnh của LamAnh và Tịch Thanh, nhưng lại phát hiện hai người đã sớm biến mất không thấy.

"Không phải chứ? Cho dù ta tự ý chạy tới đây,cũng không cần về nhà mà không mang ta theo chứ. . . . . .

"

Đường Thải Nhi đang oán trách, đã thấy một người cựckỳ quen mắt đi đến trước mặt mình. Người nọ một thân bạch y, dáng vẻ thanhthanh sáng sáng. Đường Thải Nhi nghĩ lại, mới nhớ ra người này là người bêncạnh Lăng Dạ Tầm, tên là Lâm Mục.

"Đường phi nương nương.

" Lâm Mục nắm quạtxếp trong tay, hơi cúi đầu coi như là thỉnh an.

Tiếng gọi Đường phi nương nương này nghe khá lạ tai.Đường Thải Nhi sửng sốt hồi lâu mới ý thức được là đang gọi mình, lập tức bàyra khuôn mặt tươi cười:

"Ha ha, Lâm tổng quản tìm ta sao? Ơ, Dạ. . . . . .Vương gia đâu?

"

"Lẫm Vương điện hạ đã lên kiệu, đặc biệt sai tatới đón Đường phi nương nương hồi phủ.

"

Tim Đường Thải Nhi đập loạn, chỉnh chỉnh sửa sửa quầnáo, vội la lên:

"Đi thôi, chúng ta đi thôi.

"

Lâm mục nở nụ cười nhạt, xoay người đi đến cửa cung.Đường Thải Nhi xách cái váy vướng víu, đi theo phía sau hắn.

Mặc dù chỉ một câu nói của Hoàng thượng, đã quyết địnhđại sự chung thân của Đường Thải Nhi nàng. Nhưng cẩn thận nghĩ lại, ít nhấtcũng xem như đã có danh phận. Nhớ lúc mình mới gặp Dạ Nhi, ngay cả một câu cũngkhông có, hắn đã trực tiếp gọi mình là nương tử.

Nhớ lại mọi thứ khi trước, Đường Thải Nhi không khỏicúi đầu cười trộm.

Quản cái gì mà nhà Đế vương trong Hoàng cung chứ, chỉcần có Dạ Nhi bên cạnh là đủ rồi. Đường Thải Nhi suy nghĩ trong đầu, cước bộkhông khỏi khoan khoái hẳn lên.

Lâm Mục bước nhanh, nghiêng mắt nhìn nữ tử sau lưng,khẽ nhíu mày.

Đi tới cửa cung, hai nóc cỗ kiệu đang vững vàng ở đó.Đường Thải Nhi giơ tay vẫy vẫy hai cỗ kiệu phía xa xa, lại bị Lâm Mục đưa tayngăn lại. Sau đó mời lên một cỗ kiệu khác:

"Đường phi nương nươngmời.

"

Đường Thải Nhi khụ khụ hai tiếng, nghĩ Dạ Ngu Ngốctám, chín phần đang ngồi ở trong cỗ kiệu xa hoa kia. Hơn nữa, còn không muốnngồi chung kiệu với nàng. Đành phải bĩu môi, vuốt cái mũi đi về phía cỗ kiệucủa mình.

Ngồi xuống, liền nghe bên ngoài nô bộc hô lớn khởikiệu.

Ngồi bên trong kiệu, Đường Thải Nhi bắt chéo chân, vénrèm lên nhìn về phía cỗ kiệu đi đằng trước. Hai mắt si mê giống như có thểxuyên qua cỗ kiệu kia nhìn nam nhân tuyệt mỹ bên trong. Dạ Nhi, phu quân nàng.

Đường Thải Nhi cũng không biết, cuộc sống sau này sẽnhư thế nào. Chức phi này phải làm thế nào, lại càng không biết mình bị quấnvào giữa cuộc thăm dò của phụ tử họ như thế nào.

Nàng chỉ biết, con vịt quay, sớm muộn gì cũng sẽ vàobụng.

Qua thời gian một chén trà, cỗ kiệu mới từ từ dừnglại. Rèm kiệu được nha hoàn vén lên,

"Đường phi nương nương, tới rồi.

"

"A!

" Đường Thải Nhi căn bản không cần nhahoàn đỡ, hai bước liền vững vàng nhảy xuống cỗ kiệu. Nhìn phủ đệ trang trangnghiêm nghiêm trước mặt, dưới mái hiên, một bảng hiệu màu đen uy phong lẫmliệt, bên trên có khắc ba chữ Lẫm Vương Phủ, hai đèn lồng đỏ chớp chớp độngđộng, không khỏi cảm khái,

"Thật có tiền.

"

Đường Thải Nhi liếc mắt sang, thấy Lăng Dạ Tầm vừa đira từ cỗ kiệu, còn thản nhiên nhìn nàng một cái, hướng thị vệ bên cạnh phân phóđôi câu. Sau đó cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng trong phủ.

Đường Thải Nhi bĩu môi, cảm thấy thật là không thú vị.Lăng Dạ Tầm cũng thật là khốn khiếp, không đáng yêu bằng một góc của Dạ Nhi lúctrước.

Lâm Mục an bài cho Đường Thải Nhi ở tại biệt viện, sântrong không lớn, nhưng đối với một nữ tử giang hồ mà nói, chỉ cần có chỗ để nằmthì thế nào cũng được. Đương nhiên, ngủ ở nhà xí thì không thể được.

Lâm Mục sắp xếp hai nha hoàn cho nàng, nói có gì cầnthì trực tiếp phân phó. Nói xong, liền đi mất.

Đường Thải Nhi ngồi ở trên ghế, nhìn hai nha hoàn đứngtrước mặt. Một người thanh tú hơn người kia, nhưng nhỏ tuổi hơn nàng, để haingười xinh đẹp như vậy hầu hạ mình, nàng không đánh lòng.

"Hai người các ngươi tên gì?

"

"Nô tỳ Thủy nhi.

"

"Nô tỳ Chiêunhi

"

Được, còn là hai nha hoàn lạnh lùng. Đường Thải Nhithấy hai cô nương này nhìn mình không cảm xúc như vậy, cũng không muốn tự làmmất vui, khoát tay áo:

"Ta mệt rồi, muốn ngủ.

"

"Nô tỳ hầu hạ nương nương đi ngủ.

" Thủy nhidứt lời liền đưa tay tới, Đường Thải Nhi rụt cổ một cái nói:

"Không cần,không cần đâu, ta tự mình làm là được rồi.

"

Thủy nhi cũng nghe lời, liền thu tay lại, quay về chỗđứng.

"Các ngươi lui xuống đi, có chuyện gì ta sẽ gọicác ngươi.

" Đường Thải Nhi cười cho hai người lui xuống, đóng cửa phònglại, thở sâu hai cái, sờ sờ khuôn mặt mình, lẩm bẩm lầu bầu:

"Ai, làm nữnhân thật không dễ dàng, làm nam nhân vẫn là tốt nhất.

"

Mặt khác, Thủy nhi và Chiêu nhi đã đi khá xa, haingười mới bàn luận.

Một nói:

"Thủy nhi tỷ, Đường phi nương nương nàycó lai lịch thế nào?

"

Một đáp:

"Nghe nói là muội muội của Thương thư,là Hoàng thượng ban cho Vương gia. Nhưng yên tâm đi, Vương gia chưa từng độngtâm với nữ nhân nào, huống chi là nữ nhân mà Hoàng thượng ban cho.

"

Hai người xoay người một cái, không vào trong hànhlang dài, tiếng bàn luận cũng càng lúc càng xa.

"Cưới vợ bé à

~" bên trên xà nhà, một namnhân mặc cẩm y màu đen đang treo ngược, nhìn bóng lưng xa xa của hai nha hoàntự nói một mình. Sau đó tự nhiên lật người nhảy xuống đất. Thượng Quan Linh vậnđộng gân cốt, nhìn phòng ngủ của Đường Thải Nhi lui lại mấy bước,

"ĐườngThải Nhi, ngày khác ta sẽ đến chào ngươi.

"

Đêmkhuya, trong phòng Tiêu Doanh.

Lăng Tiêu Doanh ngồi trên ghế, vuốt ve sáo ngọc trongtay, khẽ ngâm nga dân dao (ca dao dân ca), trênmặt đầy ý cười mềm mại.

Bên tai có tiếng loạt xoạt của quần áo, nàng hới lắngtai nghe,

"Là ai?

"

Mùihoa quế mê người bay tới, Lăng Tiêu Doanh cười, ngửi lấy ngửi để,

"Là bánhhoa quế?

"

"Cái mũi nhỏ của muội, so với con chó nhỏ cònnhạy hơn đó!

" Tiếng trêu đùa vang lên bên tai, khiến nàng không khỏi cườito hơn, vươn tay không ngừng tìm kiếm.

"Linh ca ca, uội, uội đi.

"

Thượng Quan Linh xoay người một cái, vọt đến sau lưngLăng Tiêu Doanh. Túi giấy dầu trong tay treo trước mắt nàng, không ngừng đungđưa,

"Rất thơm nha

~~"

"Linh ca ca thật xấu.

"

"Này, được rồi, không chọc muội nữa, nè, chomuội.

" Thượng Quan Linh nâng tay Lăng Tiêu Doanh lên, đặt bánh ngon vàotrong tay nàng,

"Nhưng không uội nói Linh ca ca hư nha.

"

"Hì hì ~ Linh ca ca tốt nhất, ừ ~ ngon ghê

~"

Thượng Quan Linh ngồi xổm trên mặt đất, đặt hai taylên ghế Lăng Tiêu doanh đang ngồi, nhìn nàng đang vui vẻ ăn bánh,

"Doanhnhi, bài hát ta dạy uội luyện đến đâu rồi?

"

"Ừ, muội nhờ ca ca thổi qua.

"

Ánh mắt như hồ ly của Thượng Quan Linh vừa chuyển, ghésát vào Lăng Tiêu Doanh,

"Này, tiểu Tầm Tầm có nói gì với muộikhông?

"

"Linh ca ca muốn nghe cái gì?

"

"Tỷ như. . . . . . Mấy ngày nay hắn đã điđâu?

"

Lăng Tiêu Doanh lau lau khóe miệng của mình, cau mày ,

"Doanh nhi nghĩ ca ca sẽ nói chuyện về Thải Nhi cô nương với muội, nhưngmột chữ ca ca cũng không nói.

"

"Chẳng lẽ hắn trở lại như cũ nhưng mất trí nhớlúc trước sao. . . . . .

"

"A, Linh ca ca, lần trước huynh nói với muội ThảiNhi cô nương bị thương, bây giờ nàng ấy sao rồi?

"

Thượng Quan Linh ngồi vào chỗ, dựa vào ghế Lăng TiêuDoanh, đầu gối lên cánh tay của mình, nhàn nhã nói:

"Không sao cả, ta đểnam nhân ngây thơ kia đi cứu nàng ấy.

"

"Ai? Ta tưởng Linh ca ca sẽ cứu nàng ấychứ.

"

"Tại sao ta phải cứu? Nữ nhân của tiểu Tầm Tầm tựhắn không đi bảo vệ, còn phải dựa vào người ngoài như ta hay sao?

"

Lăng Tiêu Doanh cười khúc khích, dùng tay chạm lên đầuThượng Quan Linh,

"Linh ca ca và ca ca đều là người dịu dàng.

"

"Còn nữa. . . . . . Doanh nhi nói uội biếtmột tin động trời nha

" Thượng Quan Linh ngoài miệng nói xong, thân thể lạiđã sớm lúc lắc bên cạnh bàn, rót chén trà đưa đến trước mặt Lăng Tiêu Doanh.

Lăng Tiêu Doanh liếm môi một cái,

"Bí mậtgì?

"

ThượngQuan Linh nhíu mày cười một tiếng, cầm tay Lăng Tiêu Doanh,

"Cho muội, cáichén, uống nước. Uống xong rồi ta sẽ nói uội biết, tránh uội bịsặc,

"

Lăng Tiêu Doanh vội vàng uống hết nước trà trong chén,

"Nói mau nói mau!

"

Thượng Quan Linh nghiêng người về phía trước, ở bêntai Lăng Tiêu Doanh thần thần bí bí nói:

"Hôm nay, phụ hoàng muội ban phitử cho ca ca muội.

"

"Cái gì?

" Lăng Tiêu Doanh kinh hãi, vội vàngđứng dậy, hốt hoảng bắt lấy cánh tayThượng Quan linh,

"Phi tử? Là nhànào?

"

Thượng Quan Linh véo véo mũi Lăng Tiêu Doanh nói:

"Chính là Đường Thải Nhi.

"

"Trời ạ, thật trùng hợp nha. Vậy Thải Nhi cônương hiện nay đang ở đâu?

"

"Ở biệt viện phía tây, ai nha nha, thật bất công,Tiểu Tầm Tầm rõ ràng rất bạc tình bạc nghĩa.

" Thượng Quan Linh phát biểu.

LăngTiêu Doanh phồng má lên, chớp chớp mắt nhưng không hề có thần thái:

"Ca cathật quá đáng, chẳng lẽ ca ca thật sự quên Thải Nhi cô nương sao. . . . ..

"

"Đúng vậy đúng vậy, tiểu Tầm Tầm là ngườixấu.

"

Lăng Tiêu Doanh bật cười, chọc chọc Thượng Quan Linh:

"Linh ca ca, không cho nói xấu ca ca muội.

"

"Éc. . . . . . Ta không thể ở lâu, ta điđây.

"

"Linh ca ca không đi gặp ca ca sao?

"

Thượng Quan Linh ho nhẹ hai tiếng,

"Trong thờigian này ta tương đối bận rộn, chờ ta có thời gian đã.

"

"Linh ca ca đang bận cái gì vậy?

"

Thượng Quan Linh khom lưng, nhìn hai mắt Lăng TiêuDoanh, giơ tay nhéo nhéo mặt nàng,

"Chính sự.

"

"Chính sự? Ha ha, muội lại nghĩ rằng Linh ca cađang bận nhàn sự đấy

~"

Thượng Quan Linh cười, vuốt ve mấy sợi tóc của nàng,

"Được lắm được lắm, không cần oán hận Linh ca ca này, ta phải đi đây, lầnsau, muội thổi bài kia cho ta nghe nha.

"

"Vâng!

"

Trước khi Thượng Quan Linh đi, lại lần nữa liếc mắtnhìn Lăng Tiêu Doanh đang nắm cây sáo, trước mắt hiện lên cuộc đảo chính hơnmười năm trước.

Nếu như có thể trở về mười năm trước, không, trở lạimười hai năm trước. . . . . . Phải là mười lăm năm trước. . . . . .

Tóm lại, muốn lặp lại thời gian có quá nhiều, quyếtđịnh để ân hận cũng quá nhiều quá nhiều. . . . . .

Nếu như trở lại mười lăm năm trước, hắn sẽ mang theoTầm và Doanh rời đi, bọn họ sẽ không đến ngôi nhà cỏ ấm áp kia. . . . . . Nhưvậy, có lẽ cẩm y vệ sẽ không tìm được bọn họ, nhốt bọn họ vào trong lồng tùnày, cũng sẽ không khiến những hài tử mới ba tuổi như bọn họ trải qua trận chémgiết kia. . . . . .

Tầm và Doanh cũng sẽ không nhìn thấy mẹ mình chếttrước mặt họ. . . . . .

Nếu như mọi việc đều không xảy ra, sẽ tốt hơn. . . . ..

## 46. Chương 46 : Chướng Mắt Thì Quyến Rũ

Ngày hôm sau, thời điểm Đường Thải Nhi bị đánh thức,sắc trời vẫn còn u u tối tối. Từ trước đến nay, lúc nàng ngủ sớm dậy trễ sẽnóng nảy muốn đánh người. Nhưng vừa trừng mắt trách mắng, ngồi dậy, nhìn thấytrước mặt là hai tiểu nha đầu nhu nhu nhược nhược liền mất đi dũng khí. Dụi dụicon mắt, ngáp một cái, hướng hai người đã quấy rầy giấc mộng đẹp của nàng hỏi:

"Trời còn chưa sáng, các ngươi làm gì vậy?

"

Thủy nhi cúi cúi người nói:

"Nương nương, nửacanh giờ sau Vương gia sẽ thức dậy thay quần áo. Nương nương phải y phục chỉnhtề, rồi đến hầu hạ Vương gia.

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi giật giật:

"Cái gì? Sớmnhư vậy. . . . . .

"

Chiêu Nhi đứng một bên đã thấm ướt mặt khăn đưa tới:

"Trước kia những thứ này đều là chúng nha hoàn làm, nhưng bây giờ nươngnương đã đến đây, thì việc chăm sóc, hầu hạ Vương gia đương nhiên là nươngnương phải tự làm.

"

Đường Thải Nhi nhận lấy khăn lau qua loa hai cái:

"Hầu hạ đúng không, bữa sáng.

" Chỉ có điều phi tử hóa ra chính làthiếp thân nha hoàn. Đường Thải Nhi nhảy xuống giường, bắt đầu mặc quần áo,nhưng nhìn lại, mặc bộ quần áo vũ cơ hôm qua có vẻ không thích hợp lắm.

"Nương nương, Thủy Nhi hầu người thay quầnáo.

" Thủy nhi đem quần áo vừa mới mang đến bưng trên tay, cúi đầu nói vớiĐường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi nhìn nhìn cái váy, chất vải rất tốt,hồng nhạt mềm mại, nữ tính vô cùng.

"Làm phiền rồi.

" Đường Thải Nhi cười haitiếng, tùy hai người Thủy, Chiêu thay quần áo ình.

Mặc xong, cũng búi tóc như phu nhân, hai nha hoàn dẫnnàng tới tẩm cư của Lăng Dạ Tầm.

Đứngở cửa, Đường Thải Nhi thở sâu hai cái, đẩy cửa đi vào.

Không ai nhắc nàng phải gõ cửa, cũng không ai nói chonàng biết, việc Lẫm vương không thích nhất là người khác đường đột vào phòngngủ của hắn. Đã từng có một nha hoàn, lóng nga lóng ngóng đẩy cửa đi vào, kếtquả bị tính cảnh giác cực cao của Lăng Dạ Tầm một chiêu bóp cổ, thiếu chút nữathì mất mạng.

ĐườngThải Nhi vào phòng, quay đầu nhìn lại, phát hiện những nha hoàn, nô bộc khácđều không nói một câu, chỉ đứng ở bên ngoài. Nàng trừng mắt nhìn, cho rằng đâylà để nàng đi đánh thức Dạ Nhi, liền nâng váy, từ từ đi đến bên giường.

Đường Thải Nhi cúi người nhìn khuôn mặt của Lăng DạTầm, đưa tay vỗ vỗ mặt hắn:

"Tỉnh, tỉnh.

"

Mấy người đứng bất động ngoài cửa, tất cả đều hít mộthơi khí lạnh.

Lăng Dạ Tầm giống như con báo thức tỉnh, chậm rãi mởto mắt, nhìn mặt của Đường Thải Nhi gần trong gang tấc, trong nháy mắt liềnthất thần. Sau đó hai mắt trấn tĩnh lại, cau mày.

Trong nháy mắt vừa rồi, Đường Thải Nhi tưởng như nhìnthấy cảnh Dạ Nhi mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hô một tiếng “nương tử sáng rồi sao~”, tâm khẽ động, nhưng khi phục hồi tinh thần lại, trước mắt chỉ có một đôimắt lạnh như băng lại xa cách.

"Tránhra.

" Lăng Dạ Tầm nằm thẳng, hướng về phía Đường Thải Nhi trên đỉnh đầukhông chịu nhúc nhích ra lệnh.

Đường Thải Nhi sửng sốt, vội vàng ngồi thẳng lên, hokhan hai tiếng:

"Ta. . . . . . Định. . . . . . Định. . . . . .

" Đángchết, tại sao nàng lại tự cho là vậy?

"Ta hầu ngươi thay quần áo.

" Đường Thải Nhibỏ qua việc tỉa tót câu chữ, trực tiếp nhanh gọn vào thẳng vấn đề.

Người đứng ngoài cửa lúc này mới chậm rãi tiến vào,đối với việc Đường Thải Nhi an toàn thoát nạn cảm thấy kinh ngạc, nhưng khôngngười nào dám biểu hiện ra.

Lăng Dạ Tầm ngồi dậy, hai chân tiếp đất, giống như photượng Phật ngồi thẳng ở trên giường, nhắm mắt.

Hiểu được, đây là ý bảo để Đường Thải Nhi lau mặt chohắn.

Việc này Thải Nhi thường xuyên làm, mỗi ngày Dạ Nhitỉnh dậy, không phải đều là nàng chăm sóc giống như chăm sóc nhi tử sao.

Đường Thải Nhi nhấc ống tay áo phiền phức, cầm khănmặt thấm nước, vắt khô, khom người, khăn vuông liền “Bộp” Một cái, dán trên mặtLăng Dạ Tầm.

ĐườngThải Nhi lại nghe tiếng mọi người hít vào, nàng vỗ khăn vuông, giương mắt nhìnbọn người hầu một cái, thu hồi thần sắc vào đôi mắt, tiếp tục mò mẫm khuôn mặtLăng Dạ Tầm.

Cũng gọi là sạch sẽ!

Đầu Lăng Dạ Tầm theo động tác Đường Thải Nhi vần vòcũng động động đậy dậy.

Đường Thải Nhi vẫn dùng lực mà lau, chỉ thấy Lăng DạTầm nhanh chóng túm cổ tay nàng, cưỡng chế bàn tay đang giày vò trên khuôn mặtmình dời đi.

Đã không còn tiếng oán giận “Nương tử, nhẹ một chút,nhẹ một chút, nương tử, a a a!”

Đường Thải Nhi sửng sốt, nhìn Lăng Dạ Tầm, rồi mới ýthức được, Dạ Nhi khi đó, nàng có thể ức hiếp, nhưng người trước mắt lúc này,chính là con báo đã trưởng thành, không được ức hiếp nữa.

"Ta làm ngươi đau sao?

" Đường Thải Nhi cườimỉa hai tiếng,

"Vậy ta sẽ nhẹ một chút.

"

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm âm trầm, nhích đầu qua, cách xacánh tay của Đường Thải Nhi, giọng hắn khàn khàn nói:

"Thay quần áođi.

"

"A, được.

" Đường Thải Nhi thuận tay hất mộtcái, khăn mặt “Vèo” Liền bay vào trong chậu rửa mặt, dọa nô bộc đang bưng chậunước rửa mặt sợ đến run lên một cái.

Đường Thải Nhi nhảy một bước đến trước mặt nha hoànbưng quần áo, ôm từng thứ một, tổng cộng bốn cái. Một tầng ngoại sa, một tầngáo trong, nhưng hai cái khác mặc thế nào nhỉ? Đường Thải Nhi suy nghĩ sâu xa, quyếtđịnh cho hắn mặc áo trong trước. Vừa mặc vừa cảm khái, đồ hoàng thất thật khôngđơn giản, tại sao một bộ y phục có thể biến thành phức tạp như vậy.

"Hôm nay ngươi phải vào cung sao? Tại sao ăn mặcchỉnh tề như vậy?

" Đường Thải Nhi lôi cánh tay Lăng Dạ Tầm để trong ốngtay áo.

Thô bạo không thể nói, khóe mắt người xem run rẩy.

Khuôn mặt Lăng Dạ Tầm đen thui, lại hung hăng bắt đượccổ tay Đường Thải Nhi.

Mọi người nghĩ thầm, Vương gia của chúng ta rốt cuộccũng chịu không nổi rồi, bộc phát sao, chúng ta đều không nhìn thấy.

Lại thấy Đường Thải Nhi khẽ vung, liền thoát khỏi tayLăng Dạ Tầm, tiếp tục mặc quần áo cho hắn:

"Ta mặc quần áo cho ngươi mà,ngươi cứ túm cổ tay ta làm gì?

"

"Đường Thải Nhi.

"

"Ừ, sao vậy?

"

Lăng Dạ Tầm cúi đầu, ngón tay thon dài tháo vạt áo bịĐường Thải Nhi buộc chặt ra:

"Trụy nhi, đi lấy quần áo đơn giản, hôm naykhông vào cung.

"

Nha hoàn bưng quần áo là Trụy nhi, cũng chính là nhahoàn bên người Lăng Dạ Tầm. Lúc này khẽ cúi người, nhận lệnh đi lấy quần áo,tiến lên phía trước hai mắt tò mò nhìn Đường Thải Nhi.

"Về sau ngươi không cần dậy sớm để hầu hạ Bổnvương nữa.

" Lăng Dạ Tầm hạ mí mắt, nhìn Đường Thải Nhi lại mặc quần áo chomình,

"Không có ta phân phó, không được tùy ý rời khỏi biệt viện.

"

Tay Đường Thải Nhi khẽ run, ngẩng đầu nhìn Lăng DạTầm. Từ ánh mắt không chút gợn sóng kia lại không nhìn ra được điều gì.

Hắn đang cố ý cách xa mình sao?

Tại sao. . . . . .

Đường Thải Nhi không lên tiếng, cúi đầu vắt óc suynghĩ. Mình quả thật không có dáng dấp, cũng không đủ dịu dàng săn sóc, nhưng dùsao cũng coi là phi tử được Hoàng thượng ban cho. Tại sao hắn lại đối với mìnhkhông có chút xíu cảm giác gì chứ.

Đường Thải Nhi dừng lại một chút, bỗng nhiên như thểbị nước đổ lên đầu.

Hắn hiện tại không nhớ rõ mình, mà tư sắc của mình lạibình thường, tự nhiên sẽ không thể khiến Vương gia cao cao tại thượng như hắncoi trọng. Vốn sinh ra đã kém cỏi, không đủ để sau này dựa vào.

Chướngmắt?

Rasức nịnh nọt, chọn? đùa sao? Không chọn? Hết cách! Mặc dù Đường Thải Nhi nàngchỉ thích trêu ghẹo mỹ nữ, nhưng mà không sao, trước tạm xem Dạ Nhi trước mắtlà mỹ nữ thì được rồi.

Cho dù là nam nhân chính trực, hắn cũng là nam nhânkhông phải sao?

Đường Thải Nhi nghĩ đi nghĩ lại, lại bắt đầu cườigian, rất gian.

Mặc quần áo cho Lăng Dạ Tầm xong, chải đầu cho hắn,châm trà, hai người liền đi hướng đại sảnh. Đường Thải Nhi từng bước từng bướcđi theo phía sau Lăng Dạ Tầm, nhìn bóng lưng của hắn đã cảm thấy vui vẻ tronglòng rồi.

Dạ Nhi Dạ Nhi, Đường Thải Nhi cười hì hì, tiếng cười uám truyền vào tai Lăng Dạ Tầm, thế nhưng không phụ sự kỳ vọng của Đường ThảiNhi, Lăng Dạ Tầm thực thi chính sắp không đếm xỉa hoàn toàn triệt để.

Hai người tới đại sảnh, một mỹ nhân mặc la quần màuvàng nhạt đang ngồi ngay ngắn, cầm chén sứ trong tay, mắt nhìn phía trước. Nghecó người đi tới, lỗ tai hơi hơi động, hai mắt vẫn vô thần.

Đường Thải Nhi dù sao cũng hành y nhiều năm, vừa nhìnliền biết vị cô nương này hai mắt đã sớm mù, ít nhất là hơn mười năm. Mà lúcnày nàng ấy ngồi ở đây, khí chất dung mạo đều là thượng đẳng, nàng là ai?

Đang lúc suy nghĩ, thì nữ tử động lòng người kia đãbuông chén đứng lên, hướng về phía hai người nàng cúi cúi người khẽ cười nói:

"Ca ca tẩu tẩu, Doanh nhi đến thỉnh an hai người.

"

Lăng Dạ Tần đi tới đỡ lấy cánh tay ngọc của Lăng TiêuDoanh, giọng nói dịu dàng có thể làm tan chảy:

"Quần áo hôm này nhìn rấtđẹp.

"

"Cám ơn ca ca, tẩu tẩu. . . . . .

" Lăng TiêuDoanh nói xong, hướng về phía Đường Thải Nhi đưa tay ra, muốn tìm kiếm.

Đường Thải Nhi vội vàng tiến lên cầm tay của nàng ấy,nhếch miệng cười ha ha:

"Tẩu tẩu gọi thật dễ nghe, ta thích.

"

Đáy mắt Lăng Dạ Tầm trầm xuống, Đường Thải Nhi nhìnthấy cả người phát cáu, bĩu môi cũng không nhìn hắn.

Ba người ngồi xuống, Lăng Tiêu Doanh và Lăng Dạ Tầmđều không nói câu nào chỉ ăn cháo, Đường Thải Nhi ngồi ở bên cạnh Lăng TiêuDoanh, húp từng hớp từng hớp, thỉnh thoảng dùng dư quang quan sát Lăng TiêuDoanh.

Đôi mắt hoàn hảo, tròng mắt hơi đen, đồng tử to, mímắt ửng đỏ.

Loạimù này không phải là ngoại thương cũng không phải là độc thương, hẳn là gặpphải biến cố bị kích thích dẫn đến mù, coi như là tâm bệnh. Nhưng mà, mười năm trongbóng tối, đã sớm quên mất ánh sáng như thế nào rồi.

Đường Thải Nhi cắn đôi đũa, bất tri bất giác nhìn LăngTiêu Doanh đến ngây người.

Lăng Dạ Tầm để bát đũa xuống, cười nhạt:

"Đêm quanghe nói Thải Nhi từ nhỏ đã học y, nói vậy rất tinh thông y thuật nhỉ.

"

Đường Thải Nhi ngẩn người, cười mỉa nói:

"Ha ha,đâu có đâu có.

"

Vẻ âm trầm trong mắt Lăng Dạ Tầm càng sâu, mở miệnghỏi:

"Vậy Thải Nhi xem giúp Doanh nhi một chút.

"

Tay Lăng Tiêu Doanh run nhẹ, khóe môi cong lên nụ cười,nhưng có chút khổ sở:

"Ca ca, không cần, muội như vậy, rất tốt.

"

Đường Thải Nhi không để ý tới lời từ chối của LăngTiêu Doanh, đưa tay bắt mạch cho nàng, híp mắt nghiên cứu.

Thời gian một chén trà đã qua, Đường Thải Nhi vẫnkhông nói gì. Lăng Dạ Tầm cũng không thúc giục, ở một bên lẳng lặng chờ. Cặpmắt rơi trên khuôn mặt Đường Thải Nhi, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của nàng có chútnghiền ngẫm.

Đường Thải Nhi thở hắt một hơi, hướng về phía Lăng DạTầm lắc đầu một cái.

"Thế nào? Có phải. . . . . . Không được phảikhông?

" Lăng Tiêu Doanh cũng không để ý, cười rất nhẹ rất đẹp.

Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm, mày đẹp của hắn nhíuthật chặt. Nhìn ra được, sự quan tâm của hắn với Doanh nhi không tầm thường,nhà đế vương, tình thân không đổi.

Nếu ngươi đã quan tâm, ta sẽ giúp ngươi bảo hộ.

"Cho ta một tháng.

" Sắc mặt Đường Thải Nhitrở lại bình thường, trong mắt đầy bình tĩnh.

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên:

"Được.

"

## 47. Chương 47 : Thực Hiện Kế Hoạch

Được cho phép, Đường Thải Nhi không nhiều lời, Lăng DạTầm cũng không hỏi nhiều, dường như vô cùng tín nhiệm y thuật của nàng. Sau khiăn xong Đường Thải Nhi đứng ở trong tiểu viện của mình, quỳ gối ngồi trên lancan đình, chớp mắt nhìn hoa sen tàn trong hồ cùng lá sen và củ sen khô vàng bênbờ.

Lăng Dạ Tầm gần như không tiếp cận Đường Thải Nhi lạirất hiểu rõ nàng, Đường Thải Nhi khẽ cau mày:

"Đã từng điều tra ta, haylà. . . . . . Ai? Có cá nha!

" Suy nghĩ bị cá vàng trong hồ nước nhảy lêncắt đứt. Đường Thải Nhi nắm chặt hai tay vào lan can, cúi người xuống nhìn,nước trong biếc, có ba, bốn con cá vàng bơi lội tung tăng, Đường Thải Nhi nhìnrất vui vẻ.

Ngoảnh đầu nhìn xung quanh, từ trên bàn đá trong đìnhcầm lên điểm tâm, chia thành hai nữa, tung vào trong nước, đám cá lập tức tranhnhau vọt tới.

Đang cho cá ăn, lỗ tai Đường Thải Nhi giật giật, quayđầu híp mắt nhìn về phía xa, sâu trong cánh rừng có hai người đi tới, đang tángẫu gì đó. Nội lực của Đường Thải Nhi không kém, loáng thoáng có thể nghe haitừ “Vũ cơ” “Muội muội của Thượng Thư“. Nhớ lại đêm qua ở ngoài cửa, đoạn đốithoại giữa Thủy nhi và Chiêu nhi, nàng đã nghe hết toàn bộ.

Hiện giờ nàng cười bĩu môi, không quan tâm đến việc ngườikhác bình luận như thế nào về mình. . . . . .

"Nghe nói Đường phi nương nương của chúng ta làmột mỹ nhân tuyệt sắc, đêm qua tới múa gần như khiến tất cả mọi người mê mẩntại chỗ! Chả trách Vương gia chúng ta cũng động phàm tâm, nạp nàng làm phi.

"

À, khen nàng đây! Khóe miệng Đường Thải Nhi cong lên,ừ, tuy nàng không quan tâm lắm, nhưng được người ta khen, nghe nhiều một chútcũng có lợi ình. Nàng nhảy xuống lan can, bưng cái đĩa trốn đằng sau câycột, nghe lén.

"Ngươi chỉ biết một mà không biết hai. Ta nghenói, không phải Vương gia chủ động cầu phi, mà là Tứ hoàng tử và Hoàng thượngtranh giành, mà Hoàng thượng sợ mất thể diện, mới đem Đường phi ban cho Vươnggia của chúng ta.

"

"Xuỵt, ngươi không muốn sống nữa sao, lời như thếngươi cũng dám nói được.

"

"Nơi này thường ngày không có ai, ngươi sợ cái gìchứ?

"

"Chỉ sợ vạn nhất. Thật muốn trông thấy Đường phinương nương, nhưng mà sáng nay, mọi người gặp mặt nàng ấy đều chỉ nói tướng mạocủa nàng ấy bình thường thôi. . . . . .

"

"Ai a, chẳng lẽ đêm qua làm mị thuật gì đó quyếnrũ Hoàng thượng và Hoàng tử sao?

"

Đường Thải Nhi vội vàng che miệng lại, thiếu chút nữabật cười. Sau đó nhịn được, hướng ánh mắt mang dao về phía hai người ở phía xakia, hơi giật giật ống tay áo, vừa muốn phóng độc chỉnh lưỡi hai người này mộtchút, nhưng cuối cùng tự mình lắc đầu phủi bay ý niệm trong đầu.

Nói thế nào thì hiện tại cũng là phi tử rồi, cũng coinhư là nửa chủ tử, sao có thể hẹp hòi như vậy chứ.

- - - - - - - - - - - -- - - -

Một nơi khác, trong phủ Thái tử.

Lăng Thiên Mịch ngồi trong thư phòng, lật xem quyểnbinh thư cầm trong tay. Chén trà bên cạnh, nước trà đã lạnh từ lâu. Hắn vừamuốn đưa tay lấy uống, một đôi tay trắng nõn, non mịn đã cầm trước, đồng thờigiọng nói dịu dàng, dễ nghe truyền đến:

"Trà này đã lạnh, chàng quá nhậptâm rồi.

"

Chân mày Lăng Thiên Mịch nhướng lên, cặp mắt dời khỏiquyền sách, nhìn mỹ nhân trước mắt, khóe miệng nhếch lên, khuỷu tay mở ra, kéomạnh một cái, mỹ nhân lọt vào trong ngực. Mỹ nhân vững vàng đến ngực, một taycầm chén trà không chút đung đưa bởi động tác bất thình lình kia.

"Đã lâu không thấy nàng.

" Lăng Thiên Mịch đèthấp giọng, khẽ thì thầm bên tai mỹ nhân trong ngực.

Nàng nhẹ giọng cười, cười yêu mị:

"Nhớ sao?

"

"Đương nhiên rất nhớ.

"

"Nhớ cơ thể ta, hay là muốn ta giúp chàng?

"

Lăng Thiên Mịch ôm chặt khuỷu tay nàng, môi mỏng khẽnhếch, ngậm vành tai nàng:

"Đều muốn, thì như thế nào?

"

Mỹ nhân cười càng vui vẻ:

"Đều theo ýchàng.

"

“Bộp” “Choang” Chén trà rơi xuống đất, phát ra tiếngvỡ ”Loảng xoảng” Thanh thúy, Lăng Thiên Mịch đã ôm mỹ nhân đặt ở trên bàn sáchtừ lâu, hai tay đỡ hai bên tai nàng, mắt nhìn xuống dung nhan tuyệt mỹ củanàng.

"Nghe nói nàng biết rất nhiều trò hay.

"

"Thật hổ thẹn, nếu hay, sao bọn họ cho vềchứ?

" Mỹ nhân nheo ánh mắt kiều mị lại, trong lời nói không hề có ý áynáy.

Lăng Thiên Mịch nâng một tay lên, chậm rãi vén váynàng lên, thăm dò vào bên trong ngực, khiêu khích như có như không, khiến nàngyêu kiều rên rỉ, thở dài:

"Nàng không hoàn thành nhiệm vụ, xem ta phạtnàng như thế nào.

"

Mỹ nhân nâng hai cánh tay lên, áo trượt xuống, lộ racánh tay tuyết trắng, vòng qua cổ Lăng Thiên Mịch, cánh môi dán vào nhau:

"Vậy chàng liền phạt đi

~" bốn chữ nhẹ nhàng, cũng dấy lên dục hỏatrong người.

- - - - - - - - - - - - - - -

"Này, Vương gia ở đâu vậy?

" Đường Thải Nhichơi một mình chán ngấy, bắt lấy một nô bộc hỏi.

Nô bộc trước tiên cúi đầu nói:

"Tiểu nhân ra mắtĐường phi nương nương. Bây giờ Vương gia đang ở thư phòng đọc sách.

"

"A, ta đi tìm hắn.

" Đường Thải Nhi nhấc váyrời đi, nô bộc vội vàng ngăn cản:

"Nương nương! Nương nương khôngđược!

"

Đường Thải Nhi vừa đi nhanh, vừa nhìn người phía saunhíu mày hỏi:

"Tại sao không được.

" Cước bộ càng chạy càng nhanh.

"Vương gia có dặn dò, người không thể rời biệtviện.

" Nô bộc chạy đến đằng trước Đường Thải Nhi, yêu ớt ngăn nàng lạigiải thích.

Đường Thải Nhi mới nhớ tới, buổi sáng Dạ Nhi đúng là đãnói như vậy. Nhưng mà, hắn không đến nhìn mình, mình lại không thể ra ngoài,đây chẳng phải giống một đôi uyên ương có số khổ sao? !

Đường Thải Nhi híp mắt nhìn về phía nô bộc trước mắt,gật đầu một cái:

"Được, ta không đi nữa.

"

Nô bộc thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn mời Đường Thải Nhitrở vào viện, lại thấy thân hình nàng chợt lóe, giây tiếp theo đã biến mấtkhông thấy nữa. Nô bộc kinh hãi, cho là mình gặp phải ma quỷ, vội vàng hốthoảng nhìn xung quanh hô to:

"Nương nương? ! Nương nương!

"

Trên ngọn cây, Đường Thải Nhi mặc một thân áo trắng,cười cực kỳ rực rỡ:

"Ta đi tìm Vương gia

~" Dứt lời, mũi chân mượnlực một chút, thân thể nhẹ nhàng bay về phía cây cao nơi xa, không vì bao lâuđã biến mất trước mắt tên nô bộc.

"Nàng. . . . . . Nàng biết võ công. . . . ..

"

Đường Thải Nhi dựa theo trí nhớ, trong phút chốc đãđến tẩm cư của Lăng Dạ Tầm, nghĩ rằng thư phòng của hắn cũng có thể ở xungquanh nơi này, vừa giống như con khỉ ở trên cây nhảy ra, vừa tìm thư phòng.

Bên cạnh từ từ truyền đến tiếng ồn ào, có người bắtđầu hô to,

"Có thích khách!

"

"Tiểu tặc đừng chạy!

" Tiếng đedọa các loại. Sống lưng Đường Thải Nhi cứng đờ, đu trên cành cây không dámxuống.

Chẳng lẽ mình vừa xông loạn, bị thị vệ tưởng là thíchkhách? Không phải chứ! Đã gây họa sao?

Nhánh cây dưới chân trầm xuống, bên tai vang lên tiếngsột soạt của quần áo, Đường Thải Nhi quay đầu nhìn lại, cặp mắt lập tức căngthẳng:

"Ngươi là ai? !

"

"Xuỵt. . . . . .

" Nam hồ ly trước mặt nheomắt lại, ngón tay thẳng đứng ở trước môi:

"Hai ta là một nhóm mà.

"

Đường Thải Nhi mang biểu tình hoảng hốt, nhìn từ trênxuống dưới người tới vài lần, trong đầu tìm tòi nhớ lại, trong nháy mắt cặp mắttrợn to:

"Ngươi là người lần trước đùa giỡn Dạ Nhi!

"

Thượng Quan Linh cười ha ha, thân thể trong nháy mắthơi ngửa về phía sau, cả người té xuống, Đường Thải Nhi vừa định đưa tay kéohắn, lại thấy thân thể hẳn linh động treo ngược ở trên cành cây, hai mắt rũxuống, nhìn Đường Thải Nhi:

"Ngươi còn nhớ ta sao, aizz, so với tiểu TầmTầm có tình có nghĩa hơn nhiều.

"

Đường Thải Nhi vừa muốn đặt câu hỏi, ánh mắt chợt căngthẳng, nắm cổ chân của Thượng Quan Linh, dùng sức kéo lên, kéo cổ áo hắn nhảylên cành cây cao hơn. Thượng Quan Linh còn chưa hoàn hồn, đã thấy Đường ThảiNhi cúi đầu, nhìn thị vệ đi tuần đang tìm người khắp nơi.

Người ngoài đi rồi, Đường Thải Nhi mới mở miệng:

"Thích khách mà bọn họ nói có phải là ngươi hay không?

"

"Phốc. . . . . .

" Thượng Quan Linh cười mộttiếng,

"Làm sao có thể? ! Là ngươi thì có.

"

Đường Thải Nhi xấu hổ trừng mắt nhìn, dùng lỗ mũi nóichuyện:

"Ta là nửa chủ nhân của phủ đệ này , ta là nương nương, tại sao cóthể là thích khách, buồn cười! Ngươi là ai?

"

"Ta hả. . . . . .

" Thượng Quan Linh híp mắtlại,

"Ta và tiểu Tầm Tầm có quan hệ không minh bạch, cũng coi là nửa chủnhân của nơi này nha.

"

Đường Thải Nhi lập tức treo lên loại vẻ mặt như ănphải phân:

"Ngươi. . . . . . Chẳng lẽ là nam sủng?

"

"Hai vị ở phía trên tán gẫu thật thoải mái?

"

Nhưng vào lúc này, dưới tàng cây truyền đến giọng nóikhông chút gợn sóng.

Hai người đồng thời nhìn xuống dưới, Lăng Dạ Tầm vớigương mặt lạnh lùng, chắp tay đứng, ngửa đầu nhìn trên cây.

Chẳng qua là lúc này, hai người lại không có ai địnhxuống, hai chân tiếp tục dính trên nhánh cây, cùng người phía dưới mắt đối mắt.

Đường Thải Nhi liếc Thượng Quan Linh một cái, hướng vềphía phu quân phía dưới nói:

"Ha ha, trùng hợp nhỉ.

"

"Xuống.

" Lăng Dạ Tầm lạnh lùng ra lệnh.

Thượng Quan Linh dùng cùi chỏ thúc Đường Thải Nhi mộtcái, cằm chỉ chỉ Lăng Dạ Tầm:

"Ngươi xuống đi.

"

Đường Thải Nhi đánh trả hắn một cái, khinh bỉ nói:

"Sao ngươi không xuống? Ngươi sợ cái gì?

"

"Ngươi sợ cái gì? !

"

"Ta đâu có sợ, hắn là tướng công của ta, ta sợcái gì chứ.

"

"Ha ha ha.

" Thượng Quan Linh cười mỉa mấytiếng, nghĩ thầm lần trước mình thừa dịp hắn ngu ngốc mà khi dễ hắn. Hiện tạilại không biết người này là quên thật hay giả bộ quên, vì vậy, không nên mạohiểm đi xuống.

"Thượng Quan Linh.

" Lăng Dạ Tầm hai mắttrống rỗng, tầm mắt khóa trên người Thượng Quan linh, giống như một loại daosắc bén cắm trên người của hắn, khiến cho cả người Thượng Quan Linh cứng đờ,

"Xuống đây, chúng ta nên ôn lại chuyện xưa.

"

Xí, tin ngươi mới là lạ. Thượng Quan Linh nở nụ cườisáng lạn:

"Ai nha, tiểu Tầm Tầm, ta biết ngươi rất nhớ ta, nhưng mà hiệntại ta không có thời gian đâu, hôm khác, ta nhất định để ngươi nhìn ta đầyđủ.

" Nói xong vẫn không quên hướng về phía Lăng Dạ Tầm đá lông nheo. ĐườngThải Nhi nhìn thấy cả người nổi da gà run lên.

Thượng Quan Linh vừa nói xong, liền mượn lực nhảy đi,khinh công chạy trốn. Bởi vì hắn rời đi quá mức thình lình, dùng lực quá lớn,khiến cành cây dưới chân rung mạnh, làm cho Đường Thải Nhi đang ngồi xổm ở trêncũng xao động theo:

"A a a

" Đường Thải Nhi vô thức kêu lên, bất đắcdĩ đành phải nhảy từ cành cây xuống, sức lực có phần yếu đi, không ổn định rơixuống đất, chân đạp vài cái, dáng vẻ hết sức bất nhã.

Lăng Dạ Tầm cúi đầu nhìn Đường Thải Nhi, cũng khôngđuổi theo người hắn muốn ôn chuyện, mà không nặng không nhẹ nói:

"Bổnvương đã nói với ngươi, không được Bổn vương cho phép, ngươi không thể rời khỏibiệt viện nửa bước.

"

Đường Thải Nhi nhìn trời, quyết định bắt đầu áp dụngkế hoạch quyến rũ, trong đầu còn đang lục lại kỹ viện mình từng dạo qua, nhữngkiểu mà các tỷ tỷ đều làm.

Trong lòng hạ quyết tâm, cặp mắt liền dâng lên hơinước, u oán nhìn Lăng Dạ Tầm, sau đó lại sợ sệt cúi đầu thưa dạ nói:

"Thiếp. . . . . . Thiếp nhớ chàng. . . . . .

"

Lời vừa ra khỏi miệng, ngàn vạn da gà trên cánh tayĐường Thải Nhi liền lả tả nổi lên.

Lăng Dạ Tần có lẽ cũng không nghĩ tới Đường Thải Nhisẽ phản ứng thế này, thân thể không khỏi cứng đờ, sắc mặt tối hơn phân nửa.

Đường Thải Nhi di chuyển cước bộ đến bên cạnh Lăng DạTầm, nắm chặt cánh tay Lăng Dạ Tầm:

"Chúng ta nói thế nào cũng xem như phuthê mới cưới, sao chàng nhẫn tâm lạnh nhạt với thiếp như thế?

"

"Đường Thải Nhi.

" Lăng Dạ Tầm không độngđậy, không đẩy nàng ra cũng không chấp nhận nàng,

"Nếu ngươi muốn về sauđược sống an nhàn một chút, Bổn vương khuyên ngươi hãy ngoan ngõan đợi ở biệtviện của ngươi, đừng ra ngoài là được.

" Dứt lời, phất ống tay áo, hấtĐường Thải Nhi ra, xoay người trở lại thư phòng.

Đường Thải Nhi mím môi, nhíu mày nhìn về phía bónglưng lạnh lùng mà xa cách của Lăng Dạ Tầm, trong lòng cố gắng lấp kín hoảng sợ.

Tại sao không có tác dụng chứ!

Đường Thải Nhi xoay người hung hăng hít sâu một hơi,chậm rãi thở ra, lại xoay người, nở một nụ cười rực rỡ trên mặt, cũng khôngquản nhiều, chậm rãi đi vào thư phòng.

"Ra ngoài.

" Lăng Dạ Tầm ngồi trên ghế khắchoa, cúi đầu nhìn sách, cũng không thèm liếc mắt nhìn nàng một cái.

Trong lòng Đường Thải Nhi có chút tư vị không đúng,nhưng lập tức liền không chú y tới khổ tâm trong lòng mình nữa, cười nói:

"Ngươi có mệt hay không? Nghỉ ngơi một chút đi, ta đi. . . . . . Đi sắcthuốc cho ngươi Uống....uố...ng!

"

"Không cần, đi ra ngoài.

"

"Vậy ta có chuyện muốn nói với ngươi.

"

"Nói.

" Lăng Dạ Tầm để sách xuống, ngẩng đầunhìn về phía nàng.

Đường Thải Nhi có chút tức giận nói:

"Bệnh mắtcủa Doanh nhi cần một vị thuốc quan trọng.

"

Trong mắt Lăng Dạ Tầm có độ ấm, hỏi:

"Là cáigì?

"

"Nam Vân Linh nhãn.

"

Lăng Dạ Tầm cau mày, hiển nhiên cũng đã nghe qua loạithuốc này, ngón tay thon dài cầm bút lông lên, chấm mực viết lên trên giấy bốnchữ cứng cáp:

"Thuốc này trong sách xưa có ghi lại, chẳng qua là, chưa cóai từng gặp qua, trên đời thật sự có tồn tại loại thuốc này hay không, vẫn làvấn đề chưa có lời giải.

"

Đường Thải Nhi đứng mỏi chân, liền ngồi xuống cái ghếbên cạnh,

"Có, ta đã thấy. Ngày mai ta lên đường, đi lấy thuốc.

"

"Thuốc ở đâu?

"

Đường Thải Nhi chống hai má nhìn về phía Lăng Dạ Tầm,lắc đầu lắc đầu nói:

"Không có cách nào nói, nhưng ta biết.

"

Thuốc này đối với Đường Thải Nhi mà nói cũng khônghiếm lắm, Đường gia cư trú ở hẻm núi, nơi đó thảo dược trân quý gì cũng có tất,bởi vì cả hẻm núi chỉ có ba người Đường gia ở, cho nên rất nhiều thảo dược đềumay mắn có thể bảo tồn tiếp. Như là mấy loại thảo dược trân quý trong sách xưa,cha Đường càng dốc lòng chăm sóc. Đường Thải Nhi nhớ rõ, lúc nhỏ nàng chơi đùađã nhổ các loại cây cỏ trân quý của cha nàng để xào làm đồ ăn. Từ đó, cha Đườngvì trừng phạt nàng, buộc nàng cõng hơn bốn trăm sách thuốc cổ. Chẳng qua nhớlại cũng chỉ là hồi ức, chuyện trước khi sáu tuổi, Đường Thải Nhi đã không cònnhớ rõ.

Nói về bây giờ, Đường Thải Nhi thấy cặp mắt Lăng DạTầm cực kỳ thâm trầm đang nhìn chăm chú vào mình, biết có một số chuyện phảigiải thích một chút, liền mở miệng nói:

"Chỗ ta ở khi còn nhỏ có loại thảodược này, nhưng mà, cụ thể nơi nào không thể nói cho người khác biết. Yên tâm,thuốc ta nhất định sẽ lấy về, hơn nữa sẽ hết sức cẩn thận, ta sẽ đi nhanh vềnhanh.

"

Lăng Dạ Tầm im lặng không lên tiếng, lại ngoài dự đoánmở miệng nói:

"Ta và ngươi cùng đi.

"

## 48. Chương 48 : Phu Thê Đồng Hành

Tảng sáng ba ngày sau, Đường Thải Nhi một thân nữtrang màu hồng nhạt đơn giản với khí thế dồi dào đứng ở cửa Lẫm vương phủ,ngưỡng cửa sau.

Sau khi vào thu, khí trời càng lạnh, Đường Thải Nhichẳng sợ lạnh, vì có nội lực trong người nên cũng ít thấy lạnh. Nhưng lúc này,thân thể có chút không chịu được khí lạnh buổi sáng. Nàng chà chà tay, vành taiấm ấm lạnh lạnh, thầm nghĩ, tám phần là sau lần trọng thương đó, điều dưỡng quágấp gáp, khiến thân thể càng già cỗi.

"Ngươirất lạnh sao?

"

Lúcnày, một vị cực phẩm mỹ nam mặc giản y màu tím đi ra, bên hông đeo bội kiếm,nhưng Đường Thải Nhi không biết tên bảo kiếm là gì. Theo sát phía sau vẫn làmột nam tử mặc bạch y thanh nhã, mà người hỏi chính là vị mỹ nam tướng công củaĐường Thải Nhi.

Hai mắt nàng nhìn về phía Lăng Dạ Tầm đang đi ra, thuhồi điệu bộ hai tay, lắc đầu một cái:

"Không có, chẳng qua là nhàm chánthôi. Chúng ta đi!

"

Lăng Dạ Tầm không đếm xỉa đến sự nhiệt tình của ĐườngThải Nhi, hất vạt áo lên, đi nhanh bước lên xe ngựa. Đường Thải Nhỉ sờ sờ cáimũi lạnh ngắt của mình, rồi vội vàng nhảy lên theo.

Việc này trừ thị vệ Lâm Mục bên cạnh Lăng Dạ Tầm ra,thì không ai biết cả, bao gồm Lam Anh và Tịch Thanh. Đường Thải Nhi cũng khôngcó cơ hội đi thông báo một tiếng.

Có lẽ cũng đúng, Lăng Dạ Tầm dù sao cũng là Vương gia,nhất cử nhất động chắc chắn sẽ có vô số ánh mắt theo dõi, lại càng thêm nhiềungười muốn ngăn trở. Vì để lấy thuốc thành công, càng ít sinh chuyện, thì càngthuận lợi. Vả lại, hẻm núi có thuốc không như nơi khác, là nơi cha mẹ dưỡng lão.Nếu nhiều người biết, một truyền mười, mười truyền một trăm, thần y và độc quyẩn sợ là không thể thanh tịnh nữa.

Lên xe ngựa, Lâm Mục đứng bên cạnh xe, hướng phía phuxe nói:

"Đưa đến nơi, ngươi liền trực tiếp đi Nam quận, không cần trởlại.

"

"Lão hủ hiểu, thỉnh thiếu gia yên tâm.

" Lãophu xe hướng về phía Lâm Mục chắp tay cúi đầu, máy móc giương roi ngựa lên, xengựa từ từ lăn bánh.

Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm ngồi bên trong xe, xehơi lắc lư, làm cho nàng buồn ngủ, nhìn bên ngoài trời vẫn còn mờ mịt, khôngkhỏi ngáp một cái.

Liếc mắt về phía Lăng Dạ Tầm, người kia đã sớm thẳngtắp sống lưng, nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không có phản ứng với ý tứ củaĐường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi trong lúc rảnh rỗi, thân thể bởi vì rétrun cũng không muốn đi ngủ, không thể làm gì khác hơn là lấy khăn ra lau chùithanh Trạm Lô kiếm của mình. Thanh kiếm này là hôm qua Lam Anh đưa tới, sau khigây họa, còn chưa gặp qua hắn. Chỉ có điều, Lam đại ca quả thật là người tốt,đối với việc Đường Thải Nhi làm xằng làm bậy cũng không trách mắng quá nhiều,chẳng qua chỉ dặn dò ngắn gọn mấy câu, giống như cha mẹ gả nữ nhi cũng thở dàimấy hơi.

Mà nghe hắn nói Tịch Thanh đã về Bảo gia rồi, ĐườngThải Nhi hiểu rõ gật đầu, thật sự không hy vọng Tịch Thanh đến triều đình làmquan, giang hồ mặc dù hiểm ác, nhưng thoải mái tự nhiên. Dựa vào võ công vàdanh tiếng của Tịch Thanh, ngày Tịch Gia bảo uy chấn võ lâm, cũng sắp tới rồi.

Trong nháy mắt, suy nghĩ liền bay mãi tận đâu, Trạm Lôkiếm trong tay sớm được lau đến toàn thân phát sáng. Bóng tối bên trong xe bấtgiác tản đi, Đường Thải Nhi vén màn xe lên, trông thấy bên ngoài trời đã sáng,bên đường thỉnh thoảng có mấy người bán hàng rong cần cù đã bắt đầu dọn dẹpchuẩn bị mở hàng.

Ra khỏi thành, phu xe chạy thẳng phía tây, toàn thânlắc lư gần hai canh giờ, đã tới Yến thành phía tây cách kinh thành gần nhất.

Đường Thải Nhi vốn tưởng rằng có thể xuống xe ăn uốngrồi nghỉ ngơi một chút, nhưng không nghĩ tới vừa muốn xuống xe, Lăng Dạ Tầm vẫnnhắm mắt đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay của nàng, đem nàng vững vàng ngồitrên ghế.

"Không thể xuống xe, phải đợi đến Tamthành.

"

Tam thành không phải đâu khác, chính là trạm kế tiếpYến thành. Chẳng qua là, lộ trình nói xa thì không xa, gần cũng không gần, cầnhai canh giờ nữa mới đến.

Đường Thải Nhi kêu rên trong lòng một tiếng, nàng biếtnơi này rất gần kinh thành, hai người ra ngoài, sợ sẽ bị bại lộ thân phận, nênđành vậy thôi không dám phản kháng nữa.

Lúc này mành xe ngựa được vén lên một góc, một bọc màutrắng được đưa vào. Đường Thải Nhi vươn người nhận lấy, một mùi thơm mê ngườitruyền đến, nàng vội vàng mở ra nhìn, là bánh có nhân và bánh bao.

Bụng đói cồn cào từ lâu, nàng vội vàng cầm lên hámiệng cắn xuống, ngửa đầu nhét một nửa cái bánh vào miệng, ăn khí thế.

Lăng Dạ Tầm thản nhiên đưa mắt nhìn Đường Thải Nhiđang ăn như hổ đói, thần sắc không có chút gợn sóng, hướng về phía màn cửa nói:

"Lâm bá, tiếp tục lên đường.

"

Tiếng già nua cung kính của lão bá truyền đến:

"Vâng.” Ngay sau đó, xe ngựa lại từ từ lăn bánh, sau khi ra khỏi thành mớichạy băng băng.

Ăn uống no đủ rồi, Đường Thải Nhi dựa vào cửa xe, khẽliếc Lăng Dạ Tầm.

"Ngươi không đói bụng sao?

" Đường Thải Nhinhích cái mông, cười hỏi.

MắtLăng Dạ Tầm mở ra một cái khe, lạnh lùng nhìn nàng một cái, miệng vàng khó khănném ra hai chữ:

"Không đói.

" Sau đó, liền không hề nói với nàng câunào nữa.

Đường Thải Nhi lại thử hàn huyên vài câu trời Nam biểnBắc, đối phương cũng không đáp lại, coi nàng như không khí.

Tuy Đường Thải Nhi là nữ tử giang hồ, tính tình cóphần cởi mở, nhưng lúc này đối mặt với sự lãnh đạm của Lăng Dạ Tầm, cũng khôngmuốn giống như thê thiếp bình thường ra sức bám dính, liền buồn bực ngồi ở mộtbên, tiếp tục nhìn chằm chằm Lăng Dạ Tầm ngủ đông, nhìn chằm chằm nhìn chằmchằm, tự nhiên lại buồn ngủ. Có lẽ là buổi chiều, khí trời ấm áp một chút, thânthể cũng không giống lúc sáng vì sợ lạnh mà khó đi vào giấc ngủ nữa, không lâusau, Đường Thải Nhi liền thiu thiu, gật gù ngủ say.

Lăng Dạ Tầm chỉ cảm thấy bờ vai trầm xuống, mở mắtliếc nhìn, đầu của Đường Thải Nhi đang tựa vào vai mình, dung nhan ngủ vui vẻ,giống như đang đi vào mộng đẹp.

Lăng Dạ Tầm cứ như vậy mà nhìn thật lâu, xe ngựa xóc nảychấn động khiến đầu Đường Thải Nhi nảy theo, hắn chuyển động cơ thể, tựa vàothành xe, để đầu Đường Thải Nhi có thể an ổn tựa vào. Ngón tay khẽ vung, tấmchăn lụa mỏng nằm trên băng ghế bên cạnh chớp mắt bay lên, sau đó ổn định rơitrên người Đường Thải Nhi.

Lúc này, ánh mặt trời vừa vặn là buổi chiều, trong xemơ hồ có thể nghe tiếng chim hót trong rừng, cảnh thu mát mẻ, nhưng đẹp hơn hếtlà giấc mộng của Đường Thải Nhi, khóe miệng cười ngọt ngào càng thêm trongsáng.

Trong mờ mịt mông lung, một chút lạnh lẽo gián đoạntruyền đến từ trên trán, đánh thức giấc ngủ thật an ổn của Đường Thải Nhi. Nàngmở cặp mắt lim dim ngái ngủ, đã thấy ngón tay vô tình của Lăng Dạ Tầm có chútkhông kiên nhẫn chọc vào trán mình.

Đường Thải Nhi giật mình đứng thẳng dậy, tấm chăn đắpở trên người lúc này bởi vì động tác của nàng mà trượt xuống đất.

Lăng Dạ Tầm liếc mắt nhìn nàng, đứng dậy xuống xe nói:

"Tới rồi, xuống xe đi.

"

Đường Thải Nhi vuốt vuốt má trái đang nóng lên, cườiha ha, mình được nằm trên vai của hắn ngủ hai canh giờ. Đây có thể coi là đã bịnàng ăn đậu hủ không, aizz, sớm biết như thế, mình không nên ngủ thật.

Đường Thải Nhi nắm Trạm Lô kiếm, cầm theo bọc quần áoxuống xe. chưa kịp chào một tiếng Lâm bá đã điều khiển xe ngựa chạy đi. ĐườngThải Nhi nhớ tới lời Lâm Mục dặn dò phu xe, nên cũng không ngăn lại, cất bướcđi vào khách điếm trước mặt.

Đi tới chỗ chưởng quầy, Lăng Dạ Tầm hình như đã thuêphòng xong, thấy nàng đi tới trực tiếp quay đầu lại, ánh mắt ý bảo nàng khôngcần hỏi nhiều.

Hai người theo tiểu nhị đi tới lầu hai phòng chữThiên, tiểu nhị đẩy cửa phòng ra, mang theo nụ cười lấy lòng mời hai người vào:

"Khách quan mời vào, lát nữa tiểu nhân sẽ mang thức ăn vào phòng. Ban đêmmuốn tắm rửa, chỉ cần gọi tiêu nhân một tiếng, ngài cần gì xin cứ việc phânphó.

"

Đường Thải Nhi cười ha ha, nhìn về phía tiểu nhị:

"Cho ta thêm một đĩa thịt chân giò.

"

"Vâng ~ phu nhân muốn ăn gì nữa không ?

"Tiểu nhị cúi người hỏi, nghĩ tới phục vụ tốt có thể kiếm chút tiền thưởng.

Lăng Dạ Tầm vừa nhấc tay, một khối bạc vụn rơi vào taytiểu nhị, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói:

"Không còn chuyện gì.

"

Tiểu nhị cả kinh, hiển nhiên bị sự nghiêm nghị củaLăng Dạ Tầm dọa cho sợ, vội vàng cầm bạc, khom người lui ra ngoài, không dámnói thêm nửa câu.

Đường Thải Nhi bĩu môi:

"Xem ngươi dọa hắnkìa.

"

Lăng Dạ Tầm không đếm xỉa đến Đường Thải Nhi đang nóinhảm, đi tới bên cạnh bàn, tự rót một chén trà, uống một hớp nói:

"Ở chỗnày nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta và ngươi sẽ tiếp tục lên đường.

"

"Ừ, được.

" Đường Thải Nhi mệt mỏi, đấm bópbả vai đã mỏi nhừ, lập tức ý thức được một vấn đề:

"A! Ta và ngươi chỉ cómột gian phòng? !

"

Lăng Dạ Tầm gật đầu, không để ý tới vì sao Đường ThảiNhi lại giật mình.

"Ngươi, ta, cô nam quả nữ. . . . . .

"

Mặc dù trước đây đã cùng Dạ Nhi ngủ trên một giườnglớn, nhưng mà khi đó, Dạ Nhi là một hài tử cái gì cũng không biết. Lúc này đốimặt với Đường Thải Nhi lại là nam nhân hơn hai mươi tuổi, làm sao có thể giốngnhau chứ!

Lăng Dạ Tầm nghe Đường Thải Nhi nói rốt cuộc cũng cườikhẽ, trong tiếng cười mang theo vài phần chế nhạo:

"Ngươi là phi tử củata, ta và ngươi cũng coi như là phu thê, đồng miên cộng chẩm có gì khôngthể?

" (đồng miên cộng chẩm: cùng ngủ chung gối)

Đường Thải Nhi nuốt nuốt nước bọt, hai mắt lén nhìnLăng Dạ Tầm, đối mặt với khuôn mặt hận ông trời bất công như thế, thật sự khiếnĐường Thải Nhi không thể kiềm chế. Tối lửa tắt đèn, cô nam quả nữ, nếu như tínhsói của nàng nổi dậy mà chạm vào, cưỡng ép một tiểu bạch thỏ, chẳng phải là. .. . . . Chẳng phải là. . . . . . Chẳng phải rất tuyệt ư?

Đường Thải Nhi nghĩ đến đây, cả người giật một cái,nâng hai tay nhẫn tâm vỗ vỗ mặt mình trả lời:

"Phu quân nói rất đúng, phuquân nói rất đúng.” Vừa nói, vừa bước nhỏ thong thả đi tới chiếc ghế cạnh LăngDạ Tầm ngồi xuống, nghiêm mặt nói:

"Thải Nhi hôm nay mới nhớ ra, Thải Nhivà phu quân còn chưa hoàn thành Chu Công Chi Lễ, không bằng liền thừa dịp tốinay, cùng làm chuyện này đi!

"

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, tiếng cười nghekhông ra đến tột cùng có hàm nghĩa gì. Hắn để chén trà trong tay xuống, đôi môikhẽ chạm nói:

"Không vội.

"

Đường Thải Nhi híp híp mắt, nói:

"Phu quân, viền mắt ngươi có màu xanh, chẳng lẽ thân thể có gìkhông khỏe sao?

"

"Không có.

"

Đường Thải Nhi không để ý tới câu trả lời của Lăng DạTầm, đã nhanh chóng đè tay hắn xuống để bắt mạch:

"Thải Nhi giúp ngươi xemmột chút.

"

Lăng Dạ Tầm không trốn không tránh, con ngươi màu nâunhìn về phía nàng, trên mặt không có một tia biểu cảm.

Đường Thải Nhi đoán mạch chốc lát, cười cười:

"Cơthể quá nóng, ăn nhiều rau vào, ha ha.

"

"Đa tạ.

" Lăng Dạ Tầm gọn gàng thu cánh tayvề, sửa lại ống tay áo.

Đường Thải Nhi chống cằm nhìn hắn, cười châm biếm hỏi:

"Phu quân không cảm thấy ta nhìn rất quen mắt sao?

"

"Ta và ngươi nói qua mấy lần, làm sao khôngquen?

"

"Ta nói chính là, lần lần đầu tiên nhìn thấy ta ởphủ Thượng thư, không thấy quen mắt sao?

"

Lăng Dạ Tầm nhướng mày, nhìn về phía Đường Thải Nhi,cặp mắt hiện lên một tia không vui, làm người nào đó không khỏi rụt cổ lại, thảhai tay xuống, ngồi thẳng người.

"Ngươi muốn nói gì?

" Lăng Dạ Tầm lạnh lùnghỏi, ánh mắt âm trầm đến cực điểm.

"À, không có gì, ta chỉ tò mò thôi, xem Thải Nhivà phu quân có duyên phận hay không.

"

Lăng Dạ Tầm tiếp tục không để ý đến Đường Thải Nhi,bắt đầu không nhìn nàng nữa, đôi mắt lạnh lẽo nhìn mặt đất, không biết đang suynghĩ gì.

Đường Thải Nhi đặc biệt muốn nói, lão gia, dù thế nàothì bộ dạng của ta so với sàn nhà kia cũng xinh hơn chứ?

Bĩu môi, Đường Thải Nhi xoay người đi tới bên giường,thả người nằm xuống, thoải mái nằm lăn qua lăn lại, ôm chăn nằm sấp. Dáng vẻtuy là bất nhã, lại mang theo vài phần tính cách đáng yêu.

## 49. Chương 49 : Mưa To Gặp Chuyện

Trong phủ Thái tử.

Lăng Thiên Mịch đang nhìn một phong thư mật, trên đóviết bốn chữ, “mật đi hướng tây”.

"Tai mắt của chàng quả nhiên nhanh nhẹn.

"Một bạch y nữ tử dựa vào người Lăng Thiên Mịch, cùng hắn nhìn bốn chữ nhỏ trêngiấy tuyên thành kia.

Lăng Thiên Mịch thấp giọng cười, nghiêng đầu mớm rượuvào đôi môi mềm của nữ tử:

"Đều là công lao của nàng, Vân Nhi, nàng bâygiờ có chủ ý gì không?

"

Nữ tử cười nhạt, đứng dậy khẽ ngã, ngã vào lòng LăngThiên Mịch,

"Chủ ý thì có, nhưng mà, chàng có chịu cho ta rời đikhông?

"

Khóe miệng Lăng Thiên Mịch cong lên nụ cười tà, cánhtay ghìm chặt eo nàng, làm nàng càng sát vào mình hơn. Cặp mắt tà mị nheo lại,cánh môi của hai người gần như dán vào nhau:

"Đương nhiên không muốn, nếunàng không muốn đi, ta sẽ tìm người khác.

" Dứt lời, tay ôm nữ tử nhanhchóng nâng lên, bắt được cổ áo của nàng liền hung hăng xé xuống. Cái cổ trắngnhư tuyết của nữ tử lập tức lộ ra, không khí lạnh trong nháy mắt tràn vào.Nhưng ngay sau đó, đôi môi ấm áp của Lăng Thiên Mịch đã dán lên, gặm cắn.

Nữ tử ôm nam tử, cười duyên:

"Chàng còn muốn tìmai?

" Tiếng rên rỉ mềm mại như nước, nghiêng đầu ngậm lỗ tai Lăng ThiênMịch, sau đó lưỡi mềm thăm dò, linh động như cá, khiến hô hấp của Lăng ThiênMịch nặng nề trầm xuống, cầm lấy tay nàng càng thêm dùng sức, hưng phấn nhưthế.

Không bao lâu, trong đình Tĩnh Duyên, giọng nói nhẹnhàng liên miên, trong phủ Thái tử, mọi người vẫn mang thần sắc như thường,nghe mà không nghe.

Đang mang theo một giỏ tuyết lê tiến vào, Tứ hoàng tửLăng Phong Minh nghe được thanh âm này, chân bước vào Tĩnh Duyên viên khôngkhỏi dừng lại, lại chậm rãi thu về, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt hàm chứa mậpmờ:

"Giang Vân Nhi này thật đúng là lợi hại.

"

Cùng lúc đó, trong khách điếm Hoa Phú tại Tam thành.

Đường Thải Nhi nằm một lát, tiểu nhị liền đưa thức ăntới, bôn ba một ngày, Đường Thải Nhi nhìn thấy thức ăn thật là thân thiết vôcùng, không nói câu nào, nghiêm túc ăn cơm.

Hai người ăn cơm xong, Lăng Dạ Tầm ra lệnh im lặng,Đường Thải Nhi cởi áo ngoài nằm ở bên giường.

Lăng Dạ Tầm loáng một cái, ngọn nến tắt lịm, căn phòngrơi vào bóng tối tĩnh lặng.

Giữa bọn họ cách một khoảng, Đường Thải Nhi giống nhưxác chết nằm ngửa, cảm giác thật sự cùng giường chung gối với Lăng Dạ Tầm làmột loại hành động kích thích, nhưng làm cho người ta bối rối chính là, có vẻnhư chỉ có nhịp tim của nàng mới đập nhanh mà thôi.

Nhưng đêm nay cuối cùng cũng không khó ngủ như nàngnghĩ, miên man suy nghĩ, nàng liền rơi vào cõi mộng, khó có thể rút ra.

Trong mộng, lại là màn đêm khác, nàng mơ thấy mình ởtrong rừng tìm kiếm trong sương mù dày đặc. Đang lúc này, vô số sát thủ từ trêntrời bay xuống, ra chiêu âm ngoan muốn lấy mạng nàng.

Đang lúc phản kháng chém giết, trong ngực bỗng nhiênhiện ra Dạ Nhi, ôm thật chặt nàng, nói cho nàng biết không muốn rời khỏi nàng.

"Dạ Nhi. . . . . . Sẽ không. . . . . . Ta sẽ khôngrời xa ngươi. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm ngủ không sâu chậm rãi mở hai mắt ra,nghiêng đầu nhìn về phía thân thể đang gấp lại kia, hai tay Đường Thải Nhi siếtchặt thành quả đấm, sắc mặt của nàng âm trầm, trên trán thấm đẫm mồ hôi.

Lúc này, nàng cau mày, trên mặt từ từ hiện ra thần sắcsợ hãi, trong miệng mơ hồ không rõ khẽ kêu:

"Không được thương tổn hắn. .. . . . Buông tha cho hắn. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm khẽ nghiêng người, giơ tay lên muốn lauhôi trên trán cho Đường Thải Nhi. Mà nàng lúc này bừng tỉnh trong cơn ác mộng,theo bản năng hung hăng đánh tay Lăng Dạ Tầm, hai mắt trợn to ngồi dậy, miệngquát:

"Dạ Nhi cẩn thận!

" Ngẫu nhiên, cặp mắt phòng thủ, nhìn bóng tốixung quanh, thở dốc dồn dập, ý thức được chỉ là ác mộng, nàng không khỏi thởphào nhẹ nhõm.

"Ngươi ổn chứ?

"

Bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp mà khàn khàn,Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nhìn, mơ mơ hồ hồ có thể thấy được Lăng Dạ Tầm đangnằm đưa mắt nhìn mình, hai mắt híp lại, có vẻ lười biếng.

"Là ác mộng.

"

Vốn tưởng rằng Lăng Dạ Tầm sẽ không chú ý đến mình,lại không nghĩ rằng, hắn giống như hứng thú, chậm rãi ngồi dậy, cách Đường ThảiNhi vô cùng gần. Hai người có thể nhìn rõ mặt mũi của đối phương, thậm chí tớimức có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương.

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm cong lên, hỏi:

"Là ác mộngnhư thế nào?

"

Đường Thải Nhi vừa muốn mở miệng, lời nói lại ngăn ởkhóe miệng, đôi mắt có chút mê man, sau đó cười khổ lắc đầu:

"Ta quênrồi.

"

Lăng Dạ Tầm ngoài dự đoán giơ tay lên, đem sợi tóctrên trán Đường Thải Nhi bởi vì mồ hôi mà ẩm ướt dính bết vén qua bên tai,giọng nói cũng dần lạnh lẽo:

"Đã gả cho ta, trong mộng cũng không nên kêutên người khác.

"

Đường Thải Nhi hơi sững sờ:

"Tên ai?

"

Lăng Dạ Tầm thu tay về, không nói chuyện với nàng nữa:

"Quên rồi, ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường.

"

"Ngươi thật sự cái gì cũng quên sao?

" ĐườngThải Nhi hơi cúi đầu, bất giác tự nói.

Lăng Dạ Tầm lại nằm xuống, nhắm mắt, chậm rãi nói:

"Cần nhớ dĩ nhiên là sẽ nhớ.

"

Đã quên như vậy, có phải không nên nhớ lại?

Đường Thải Nhi nhìn trong bóng tối, khuôn mặt Lăng DạTầm lạnh lùng giống như mùa đông lạnh lẽo, trong lòng ngũ vị hỗn tạp.

Dạ Nhi, ngươi không nhớ, hay là không muốn nhớ?

Lần ngủ này, Đường Thải Nhi ngủ rất say, cả đêm khôngmộng mị nữa. Hôm sau tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy thân thể mỏi nhừ, tay làm hìnhquả đấm, đấm vào cổ, lưng đeo hành trang, xách theo bảo kiếm, cùng Lăng Dạ Tầmthay ngựa lên đường.

Lộ trình nửa ngày hai người đã đến Phần châu, xuống xengựa, đường kế tiếp phải cưỡi ngựa đi. Đường Thải Nhi đổi lại nam trang, lấy đồnhẹ nhàng tiện lợi, lúc đi ra từ trong bụi cỏ, liếc nhìn Lăng Dạ Tầm một cáirồi nhảy lên ngựa, bĩu môi, ở đây cũng không có ai, đùa bỡn soái ca cái gì. Ýniệm vừa dứt, nàng cũng ‘bá’ một cái cưỡi lên ngựa, thân thể thẳng thẳng, rấtphóng khoáng.

Lăng Dạ Tầm ngồi trên lưng ngựa nhìn về phía ĐườngThải Nhi, lạnh nhạt nói:

"Đi như thế nào?

"

"Thuận đường đi về phía trước, gặp chỗ rẽ ta sẽbáo cho ngươi biết.

"

"Được.

"Lăng Dạ Tầm ghìm dây cương, quát lên một tiếng “giá!”, tuấn mã màu trắng phinhanh. Đường Thải Nhi theo sát phía sau, gió thu lạnh thấu xương tạt vào mặt,khiến nàng phải nheo hai mắt lại, mới thấy rõ con đường phía trước.

Kỹthuật cưỡi ngựa của Đường Thải Nhi cũng rất tốt, trong một lúc đã sóng đôi đicạnh Lăng Dạ Tầm.

Lăng Dạ Tầm quay đầu nhìn nàng, khóe miệng nhếch lên:

"Kỹ thuật cưỡi ngựa của Thải Nhi rất tốt.

"

"Phu quân quá khen.

"

Điều khiển không được bao lâu, bầu trời bỗng nhiên uám, Lăng Dạ Tầm chậm tốc độ lại nói:

"Sợ là sẽ mưa.

"

Đường Thải Nhi nhìn trời một chút, cười khổ nói:

"Đã rơi rồi.

" Vừa mới nói xong, hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhiều hơn,trong phút chốc, mưa to như trút nước.

Lăng Dạ Tầm lập tức đưa tay giữ chặt cổ tay Đường ThảiNhi, dùng sức nhấc lên. Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy thân thể vừa động, nhấc mộtcái đã ngã vào trong ngực Lăng Dạ Tầm. Thân hình to lớn, thay nàng chặn khôngít mưa gió. Tóc Lăng Dạ Tầm đã sớm ướt sạch, một ít nước mưa theo hai má hắntrượt xuống, từng giọt rơi từ trên cằm xuống mặt Đường Thải Nhi.

"Ôm chặt ta.

" Tiếng Lăng Dạ Tầm vang vọngtrong mưa, bàn tay hắn chuyển một cái, nắm chặt cương ngựa, điều khiển ngựachạy nhanh như bay.

Nếu so với tốc độ vừa rồi thì nhanh hơn gấp mấy lần,Đường Thải Nhi không khỏi cười nhạo, còn tưởng rằng kỹ thuật cưỡi ngựa của mìnhcũng ngang hắn, không nghĩ tới lại chênh lệch khá xa. Chẳng qua là, hắn khôngcó ý so đo, càng không có ý khoe khoang mà thôi.

Nằm trong ngực, gương mặt vùi vào lồng ngực hắn, cảmnhận được trái tim hắn đang đập mạnh mẽ. Tiếng mưa rơi bên tai dần dần cách xa,chỉ còn tiếng tim đập vang vọng quanh tai, bình yên như thế, dễ nghe như thế.

Hai tay Đường Thải Nhi từ từ ôm chặt Lăng Dạ Tầm,dường như muốn dung nhập thật sâu vào thân thể lạnh như băng này.

Lăng Dạ Tầm cảm giác được người trong ngực ôm mình rấtchặt, nhưng không bất mãn đẩy ra, hắn cúi đầu liếc nhìn Đường Thải Nhi giốngnhư hài tử quấn lấy mình, hoảng hốt một chút, sau một khắc hai mắt lại trở vềtrạng thái bình thường, ngẩng đầu ra sức thúc ngựa lao đi.

Sắc trời mờ tối hơi lui đi, chuyển thành hoàng hôn.

Lỗ tai Đường Thải Nhi vừa động, từ trong ngực Lăng DạTầm cảnh giác ngẩng đầu lên. Đúng lúc Lăng Dạ Tầm vừa nhìn xuống, hắn mím môi,trong mắt dâng lên tức giận.

ĐườngThải Nhi chỉ cảm thấy eo căng thẳng, hai người tự nhiên lập tức ngồi thẳng lên,gần như là trong nháy mắt, hàng trăm mũi tên bén nhọn như mưa lao tới.

Conngựa hí một tiếng, đá chân trước lên, giống như điên cuồng vậy.

Tiếng kêu thảm thiết chói tai khó nhịn, cũng là lúcĐường Thải Nhi và Lăng Dạ Tìm cùng nhau rơi xuống đất, nhìn thấy cả người conngựa trắng nhuộm đỏ máu tươi và mũi tên cũng rơi trên mặt đất, bộ dạng vô cùngthê thảm.

Đường Thải Nhi vẫn còn sợ hãi, nếu như hai người nhảymuộn một bước, lúc này chết chính là người không phải ngựa.

Xung quanh rơi vào một tĩnh lặng, tiếng mưa rơi lớnhơn, mưa rơi càng dữ dội hơn.

Lăng Dạ Tầm bảo hộ Đường Thải Nhi ở trong ngực, sự tứcgiận mới vừa rồi nhanh chóng biến mất, lúc này vẻ mặt lại bình thường. Cúi đầuliếc nhìn Đường Thải Nhi trong ngực lại cảnh giác nhìn bốn phía, thấp giọnghỏi:

"Võ công ngươi thế nào?

"

Mắt Đường Thải Nhi chợt lóe, sau đó gật đầu:

"Cóthể tự vệ.

"

"Được. Ngươi đông, ta tây.

" Lăng Dạ Tầmngẩng đầu lên, môi không động, nhưng năm chữ lại rõ ràng truyền vào tai ĐườngThải Nhi.

Đường Thải Nhi gật đầu, rời khỏi ngực Lăng Dạ Tầm,song chưởng hợp lại, sau đó hai tay phân hướng di chuyển. Trong mắt Lăng Dạ Tầmlóe lên kinh ngạc, sau đó không tiếng động lui về phía sau một bước. Cùng lúcđó, Đường Thải Nhi đẩy chưởng phong ra, vô số ngân châm từ hai tay bắn ra nhưmưa, trong làn mưa giống như vô số sao băng bắn về phía bốn phía.

Ngân châm bắn ra, nhưng không cách nào ngắm vào tửhuyệt của người tới. Đường Thải Nhi không thấy ai nhưng với năng lực bắt mạch,nếu không đã sớm hỗn loạn rồi. Lúc này ngân châm nàng bắn ra, thứ nhất là bứcnhững kẻ đang núp ở chỗ tối hiện ra, thứ hai, trên những ngân châm này, đã đượcĐường Thải Nhi tẩm độc, vào máu sẽ tan ra.

Hiệu quả có thể thấy được, bốn phía truyền đến vô sốtiếng quần áo phần phật, người mai phục đều vận dụng khí công, né tránh ngânchâm bắn tới.

Hơn phân nửa người né tránh ngân châm, liền cầm vũ khítừ bụi cỏ vọt ra, nếu trốn không được chỗ tối, thì công khai mà giết.

Nhìn thấy hơn mười người lao ra, Đường Thải Nhi cắnrăng, gần như rút bảo kiếm ra cùng lúc với Lăng Dạ Tầm, kiếm quang chợt lóe,mặt hai người hướng ra hai bên, vùng kiếm chém giết.

Đường Thải Nhi vừa giết, vừa so sánh người tới lần nàycó khác những lần trước không.

Rất rõ ràng, võ công của thích khách lần này rất mạnh,tất cả cùng lên. Đối phó với một người còn có khả năng, lúc này đối phó với bamươi, bốn mươi người như trứng chọi đá. Nhưng Đường Thải Nhi đang tự cân nhắc,đã thấy Lăng Dạ Tầm lúc này một tay cầm kiếm, chiêu chiêu trí mệnh, nhưng chiêuthức lại rất thoải mái tao nhã, giống như đang múa.

Đường Thải Nhi lại nhìn Lăng Dạ Tầm một thân bạch y,cầm kiếm như vũ, không khỏi ngây ngốc sửng sốt.

Đẹp quá.

Đầu óc nàng trống rỗng, trừ hai chữ này, không có từnào có thể hình dung bộ dáng Lăng Dạ Tầm trước mắt.

Thân thể mỹ nhân trước mặt chợt lóe, một giây kế tiếptrước mắt Đường Thải Nhi chỉ là một mảnh trắng xóa. Đao kiếm tấn công bên cạnh,phát ra tiếng chói tai.

"Ngươi ngơ ngẩn gì thế? !

" Lăng Dạ Tầm quátlớn một tiếng, mới lấy lại lý trí của Đường Thải Nhi.

Nàng ngây ngốc cười một tiếng, rồi liều mạng nói mộtcâu:

"Tướng công ngươi thật đẹp.

"

Lăng Dạ Tầm nghe xong, tay run lên, cầm kiếm không ổnđịnh đâm vào tim một kẻ, lại lệch nửa phần. Hắn nhướng mày, kiếm thế chuyển mộtcái, đem thân thể người này từ đầu đến chân chém ra làm đôi.

Trên đất, máu và nước mưa hòa chung một chỗ, từng khúcxác chết vương vãi khắp nơi, máu thịt văng tung tóe.

Lăng Dạ Tầm một tay ôm hông Đường Thải Nhi, một taykhác cầm kiếm tay chậm rãi buông xuống, máu trên mũi kiếm không ngừng chảyxuống.

Đường Thải Nhi có chút sững sờ, nhìn những xác chếtxung quanh, lại có chút khiếp đảm.

Võ công của Lăng Dạ Tầm hình như ngang bằng với TịchThanh, nhưng mà, Tịch Thanh giết người chỉ cần một kiếm trí mạng, đã từng nhiềulần gặp tập kích, sau khi chém giết, cũng chỉ thây phơi đầy đất, vẻ mặt khichết cũng bình thản. Mà lúc này, người chết dưới tay Lăng Dạ Tầm, đều có bộdạng đẫm máu kinh khủng, làm cho người ta vừa nhìn đã muốn nôn mửa.

LăngDạ Tầm buông lỏng Đường Thải Nhi ra, máu trên thân kiếm đã sớm bị nước mưa rửasạch, hắn cầm kiếm hung hăng vung, tay vòng ngược lại, trả kiếm vào vỏ, sạch sẽgọn gàng.

"Nếu sợ, thì đừng nhìn nữa.

" Lăng Dạ Tầm đưalưng về phía Đường Thải Nhi, lưu lại một câu, nhấc chân đi về phía trước.

Đường Thải Nhi giơ tay lên vuốt nước mưa trên mặt,cũng trả kiếm vào vỏ, chạy nhanh đuổi theo Lăng Dạ Tầm, nàng cười nói:

"Lágan của ta rất lớn, không gì có thể dọa được ta.

"

Lúc này toàn thân hai người ướt sũng từ lâu, ĐườngThải Nhi một thân áo xanh dán chặt vào cơ thể nàng, lộ lên đường cong lồi lõmcủa nữ nhân. Lăng Dạ Tầm nhìn nàng, không khỏi nhăn lại nói:

"Lá gan cũngrất lớn, không sợ chết.

"

Lại nghe Đường Thải Nhi vừa vuốt nước mưa trên mặt vừalẩm bẩm:

"Lần trước, vốn tưởng rằng là trận mưa cuối cùng, không nghĩ tới,mùa đông đã đến gần, trời lại còn mưa.

"

Lăng Dạ Tầm nhìn phía trước một chút, giây tiếp theokhông có báo trước một phát bế ngang Đường Thải Nhi, dọa nàng sợ đến quát tomột tiếng:

"Ngươi làm gì vậy?

"

"Ngươi nói quán trà cách nơi này còn xakhông?

"

"Hơn ba mươi dặm.

"

Lăng Dạ Tầm không nói gì, mũi chân khẽ nhấn, giây kếtiếp, hai người liền ở trong rừng bay vọt ra.

Khinh công của Lăng Dạ Tầm, ngay từ lúc hắn còn khùkhờ, Đường Thải Nhi đã lãnh giáo một phần, lúc này hắn đã khôi phục lại, khinhcông càng thêm xuất thần nhập hóa. Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy gió tạt bên tai,thân thể rét run, nhắm mắt nằm trong ngực hắn, lại bất tri bất giác ngủ thiếpđi.

Không biết qua bao lâu, Đường Thải Nhi từ từ tỉnh lại,phát hiện mình đang nằm thoải mái trên giường êm, trên người cũng đã thay quầnáo sạch sẽ, tóc tai cũng không còn cảm giác ẩm ướt.

Nàng ngồi dậy, nhìn nội thất xa lạ xung quanh, khôngkhỏi sửng sốt.

"Đây là đâu?

"

Lúc này, ngồi ở cách đó không xa Lăng Dạ Tầm ngẩng đầunhìn lại, đứng dậy đi đến bên cạnh nàng, giơ tay đặt lên trán Đường Thải Nhi.Đường Thải Nhi theo bản năng lui về phía sau né tránh, nhưng cuối cùng vẫnngừng lại, để cho hắn chạm vào.

"Chậc, ta lại có thể bị nhiễm phong hànsao.

" Đường Thải Nhi giơ tay lên nhéo nhéo cái mũi của mình, dù sao cũnglà độc y, lúc này cũng cảm giác được thân thể mệt mỏi vô lực.

Lăng Dạ Tầm thu tay về, vung vạt áo lên, ngồi vững bêngiường:

"Đợi lát nữa chủ quán sẽ mang cơm tới đây.

"

"Đây là đâu?

"

"Phượng Dương.

"

PhượngDương? Đúng là chỗ đặt chân gần nơi hai người xảy ra sự cố. Chẳng qua là, nhưngmà qua chỗ rẽ rồi, sợ là phải đi đường vòng.

"Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, sau đólên đường.

" Lăng Dạ Tầm nói không chút nào gợn sóng, nhưng rất êm tai dễnghe.

Đường Thải Nhi sờ sờ gò má mình có chút nóng lên, cườiha ha:

"Đa tạ phu quân.

"

"Thuốc phong hàn là do ngươi kê, ta đi sắc chongươi.”

Đường Thải Nhi nhíu mày, huynh đệ, không phải chứ?Tiền mời đại phu ngươi cũng tiếc sao?

"Hành tung của ta và ngươi đã bại lộ, mời ngườikhác không an toàn.

" Lăng Dạ Tầm nhìn ra oán hận của Đường Thải Nhi, hảotâm giải thích một câu.

"A, cũng phải.

" Đường Thải Nhi hiểu rõ gậtđầu một cái, xuống giường cầm bút lông, trên giấy Tuyên Thành viết xuống mấy vịthuốc.

Lăng Dạ Tầm cầm đơn thuốc, không nói câu nào liền đira ngoài.

Đường Thải Nhi đứng trên mặt đất thắt lại thắt lưng,ánh mắt lại rơi trên quần áo mình, chợt gương mặt đỏ lên, gò má càng thêm nóngbỏng.

"Ai thay quần áo cho ta? Chẳng lẽ. . . . ..

"

Giây tiếp theo, Đường Thải Nhi ngồi trên mặt đất, bụmmặt, kêu rên:

"A A, mất mặt mất mặt mất mặt quá!

"

Ngoài cửa, một cô gái che khóe miệng ẩn chứa nét cườitựa vào tường.

Thần thái ngạo mạn mang theo vài phần yêu mị, ngón taytrắng như tuyết khẽ chỉ vào vách tường, nhỏ giọng tự nói:

"Thải Nhi muộimuội đối đãi ta không tệ, hôm nay lại là tiểu sư muội của ta, không bằng. . . .. . Cho ngươi nếm chút ngọt ngào, báo đáp ngươi một ít, thế nào?

"

Sau đó, nụ cười trên môi sâu hơn, đôi mắt đầy bănglãnh.

## 50. Chương 50 : Hạ Độc

Cốc, cốc, cốc cốc. . . . . .

"Phu nhân, dưới lầu có người tìm ngài.

"

      Cửa truyền đến tiếng tiểu nhị, Đường Thải Nhi mở cửa,kỳ quái nói:

"Có người tìm ta?

"

      Theo lý mà nói, không có ai biết nàng ở đây mới đúngchứ, chẳng lẽ Lăng Dạ Tầm gặp chuyện gì ở bên ngoài? Quên mang bạc sao?

"Đúng vậy phu nhân, là một cô nương dung mạoxinh đẹp, nói là bạn cũ của người.

"

      Đường Thải Nhi cố gắng nhớ lại, cô nương xinh đẹp mìnhbiết thì đếm không xuể, chẳng lẽ mình từng tới đây phong lưu để lại tình trái (nợ tình) sao? Không đúng không đúng, lúc nãy tiểu nhị gọi nànglà phu nhân, đương nhiên người khác cũng nhìn ra nàng là nữ tử, không có mấyngười biết mới đúng.

"Phu nhân, ngài phải xuống xem thử?

"

      Đường Thải Nhi gật đầu một cái:

"Làm phiền dẫnđường.

"

"Vâng, mời phu nhân.

"

      Đường Thải Nhi theo tiểu nhị đi xuống lầu dưới, quảthật nhìn thấy một nữ tử thanh tú động lòng người đang nhìn quanh thang lầu.Hình như không nhận ra Đường Thải Nhi chính là người nàng muốn tìm.

"Cô nương, đây chính là người cô muốn tìm.

"

      Nàng kia sửng sốt một chút, sau đó cười một tiếng, hạngười cúi đầu:

"Tiểu nữ ra mắt Bạch phu nhân.

"

"Bạch phu nhân?

" Đường Thải Nhi đối với cáchxưng hô này cũng không giải thích được,

"Chắc cô nương tìm nhầm ngườirồi.

" Nói xong, liền muốn xoay người lại.

      Nàng kia vội vàng ngăn lại:

"Không sai, ĐườngThải Nhi chính là tục danh của phu nhân đúng không?

"

      Đường Thải Nhi dừng một chút, quay đầu lại:

"Đúng, ha ha, cô nương rốt cuộc tìm ta có chuyện gì?

"

"Chủ nhân nhà ta chính là bạn cũ của cô nương,vừa mới ở tiệm thuốc vô tình gặp được Bạch công tử, lại biết Bạch phu nhân cũngở Phượng Dương này. Chủ nhân nhà ta đã mời Bạch công tử qua, hiện tại đặc biệtphái ta tới đón phu nhân.”

      Đường Thải Nhi nheo mắt lại, bật cười:

"Bạch côngtử? Phu quân ta đã tới đó?

"

"Vâng, lúc này đang ở phủ đệ của chủ nhân chờ phunhân.

"

      Đường Thải Nhi cười nhạt, che giấu vẻ sắc bén trongmắt,

"Chủ nhân của ngươi là người phương nào?

"

"Phu nhân gặp sẽ biết.

"

      Được, ta thật muốn nhìn xem, ngươi rốt cuộc là nhânvật nào. Đường Thải Nhi ho khan hai tiếng, hơi thở xuôi xuôi:

"Vậy xin cônương dẫn đường.

"

      Lên xe ngựa, không được bao lâu, xe liền ngừng lại.Vén rèm xe đi xuống, phát hiện đã đến khu rừng ở ngoại thành phía tây, một tòaphủ đệ rất khác biệt, đứng ở trong rừng.

      Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn lên, trên tấm biển trướccửa phủ đệ viết bốn chữ Khải\* tinh xảo “Vu Tinh Tiểu Trúc”.

(chữKhải: Một trong những cách viết chữ Hán cơ bản gồm các cách sau : Triện, Khải,Lệ, Hành, Thảo, Giáp Cốt,Chung ̣̣Đỉnh Văn)

      Người biết Lăng Dạ Tầm từng mang họ Bạch không nhiềulắm, mà biết mình là nương tử của hắn càng ít hơn. Với lại, lúc này Lăng Dạ Tầmđã sớm mất đi trí nhớ ban đầu, lại có người gọi hắn là “Bạch công tử”, Vậy lạicàng hoang đường\*\*.

(\*\*Nguyênbản là: Thiên phương dạ đàm\_Ngàn lẻ một đêm\_天方夜谈: Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoáclác không thực.)

      Cho nên, nơi này được thiết lập vì nàng. Chủ nhân bàybố, cũng chỉ là viện cớ mời nàng tới đây mà thôi.

      Hơn nữa, ý uy hiếp, mơ hồ có thể thấy được.

      Người này muốn hại Lăng Dạ Tầm, trước tiên phải bướcqua cửa của Đường Thải Nhi nàng rồi nói tiếp.

      Cúi đầu ho khan hai cái, tùy cho gió lạnh thổi vàongười, nhưng cũng không đáng ngại. Dù sao độc hành trên giang hồ hai năm, đãsớm quên hai chữ khác người nghĩa là gì.

      Cất bước đi vào Vu Tinh Tiểu Trúc, kiến trúc nơi nàydường như không phức tạp lắm, xung quanh là tường, tiếp theo là hoa viên, saumấy chục bước liền đến trung tâm Tiểu Trúc, dưới chân là con đường rải đá dẫnđến phòng khách, sáu cánh cửa gỗ rộng mở.

      Đường Thải Nhi quay đầu nhìn lại, nữ tử mới vừa đitheo đã không thấy nữa.

"Đang đùa cái gì vậy? A, khụ khụ, khụ khụkhụ.

" Ho hai cái, hít hít mũi, theo con đường rải đá đi tới phòng khách.

      Phòng khách được thiết kế vô cùng khác biệt, trên mặtđất trong sảnh, đặt một cái bàn thấp, trên bàn thấp đang đun một bầu rượutrong, mùi rượu khắp nơi. Đường Thải Nhi ghé đầu nhìn bầu rượu một chút, nhắmmắt ngửi ngửi, cảm thấy nấu rượu vào một ngày mùa thu thật là phong nhã.

"Chủ nhân ở đâu? Nếu phí tâm mời ta tới đây, tạisao lúc này lại không ra gặp mặt?

" Đường Thải Nhi ngồi thẳng lưng, caogiọng nói.

      Một bên cửa được nhấc lên, hé ra gương mặt quen thuộcxuất hiện trước mắt Đường Thải Nhi.

      Đường Thải Nhi kinh hãi, hít vào một hơi chỉ vào ngườivừa tới nói:

"Tần phu nhân? !

"

      Mỹ nhân trước mắt không phải ai khác chính là Tần Ly,người mà lúc trước mình đã cứu một mạng, cũng chính là phu nhân hiện giờ củaminh chủ. Chẳng qua là, Tần Ly tính nết dịu dàng, cho tới bây giờ đều bị HìnhDận kim ốc tàng kiều (nhà vàng cất người đẹp), saohôm nay nàng ấy lại tới Phượng Dương, còn đưa nàng lừa vào Vu Tinh Tiểu Trúcnày?

      Đôi mắt xinh đẹp của Tần Ly nhìn Đường Thải Nhi với vẻxấu hổ, cười nhạt:

"Đường công tử, xin thứ cho Tần Ly mạo muội, lừa côngtử tới đây.

"

      Tần Ly vẫn gọi mình là công tử, vừa nói đã bước tớitrước bàn thấp, nói:

"Công tử mời ngồi.

"

      Đường Thải Nhi chậm rãi ngồi xuống, trong đầu toàn lànghi vấn:

"Tần phu nhân, ngươi rốt cuộc là vì sao. . . . . .

"

"Công tử xin nếm thử chút rượu, là Dận đặc biệtmang từ Hồn châu đến đây cho ta.

"

      Đường Thải Nhi dừng một chút, nhận lấy chén rượu, uốngcạn một hớp, phát hiện rượu trong ấm áp, cũng không phải mùi rượu, một hớp đãthấy cánh môi có mùi thơm mát:

"Rượu ngon.

"

      Tần Ly cười một tiếng, lại rót đầy rượu vào chén sứmàu trắng.

"Sao phu nhân biết ta ở Phượng Dương? Vì sao lạikêu ta tới đây?

"

"Ta cũng không biết, hôm trước lên đường từ Hồn châumuốn đến Tam thành thăm tỷ muội, không ngờ trên đường gặp mưa to liền dừng lạiở Phượng Dương. Không nghĩ tới, thấy Bạch công tử vội vàng ôm ngươi đang hôn mêbất tỉnh vào khách điếm. Mới biết, hai người cũng tới nơi này.

"

      Đường Thải Nhi cau mày, thầm nghĩ có chỗ nào khôngđúng, lại nhất thời không phát hiện ra được bất kỳ manh mối nào.

"Phu nhân tìm ta là vì. . . . . .

"

"Ôn chuyện.

" Tần Ly cúi đầu, hạ mí mắt, nhìnbầu rượu đang chậm rãi sôi, dáng vẻ có chút ngây ngô hiền lành, sau đó nàng tangẩng đầu lên, mang theo ý cười trong mắt:

"Thuận tiện đưa ngươi một phầnlễ vật, báo đáp ân cứu mạng của ngươi.

"

      Đường Thải Nhi bật cười lắc đầu:

"Ân cứu mạng,Hình minh chủ đã trả đủ rồi. Tần phu nhân không cần. . . . . .

" Trong nháymắt cơ thể Đường Thải Nhi cứng đờ, chén rượu trên tay loáng một cái đã rơixuống đất, phát ra âm thanh giòn tan.

      Vẻ mặt của Tần Ly vẫn bình thản như cũ, đôi mắt nhìnĐường Thải Nhi từ trên xuống dưới, giọng nói êm dịu, lại giống như quỷ mị:

"Phần lễ này, ngươi có thích không?

"

      Đường Thải Nhi lập tức vịn bàn đứng dậy, thở hổn hển,ngón tay giơ lên, ngân châm rễ cây bắn hướng Tần Ly, lại thấy thân thể đốiphương nhanh nhẹn lóe lên, ngân châm hung hăng ghim vào trên cây cột sau lưngnàng.

"Ngươi không phải Tần Ly.

" Cơ thể Đường ThảiNhi có chút đong đưa, cảm giác khô nóng truyền khắp toàn thân. Trên người vốnđã nóng, lúc này càng như tắm trong biển lửa.

      Tần Ly cười một tiếng, gật đầu:

"Đúng vậy nha,ta là ai không quan trọng, khiến ngươi uống hết chén rượu kia, là được.

"

      “Uổng công ta xưng là độc y, không ngờ, không nếm ratrong rượu có độc.

" Cơ thể Đường Thải Nhi mềm nhũn, lui về phía sau mấybước, tựa vào cây cột sau lưng, đứng thẳng lên.

      Tần Ly cười yếu ớt, vẫn ngồi yên trước bàn thấp, thầnsắc tự nhiên tiếp tục hâm rượu:

"Y thuật của ngươi, ta từ trước đến giờhiểu rõ, nếu bàn về bối phận, ngươi phải gọi ta một tiếng sư tỷ mới đúng.”

      Đường Thải Nhi nghe mơ mơ màng màng:

"Rốt cuộcngươi là ai. . . . . .

"

"Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

" Nàng ta tiếptục cười, sau đó nâng hai tay lên, vỗ mấy tiếng thanh thúy. Năm tên nam quanyêu mị từ sau sảnh đi ra, bên ngoài mỗi người khoác một áo dài mỏng màu đen cợtnhả. Đôi mắt quyến rũ nhìn về phía Đường Thải Nhi, dược lực đang từ từ phát táckhông cách chống đỡ, giống như đang nhìn một con cừu non đáng thương.

      Đường Thải Nhi cắn chặt môi dưới, đầu ngón tay hunghăng nắm chắc cây cột:

"Đừng tới đây, đừng. . . . . .

"

      Tần Ly cười quyến rũ:

"Thải Nhi muội muội cần gìchống đỡ khổ sở như vậy, người tỷ tỷ chọn uội đều là cực phẩm, khỏi cầnVương gia kém cỏi nhà muội nữa, sao không buông thả thử xem? Cá nước thân mật,là lẽ thường tình.

"

      Khi nói chuyện, năm nam tử kia đã đưa tay lướt nhẹ quagò má và cơ thể của Đường Thải Nhi.

      Từng cảm giác tê dại, làm nàng không cách nào kiềm chếtiếng kêu rên, cắn chặt môi dưới. Đã sớm không còn khí lực để lấy ám khí tẩmđộc, tay tiến vào ngực trong lấy thuốc, liền bị một gã nam tử ghìm chặt cổ tay,hung hăng kéo đến đỉnh đầu, cố định ở trên cây cột.

"Buông ta ra. . . . . .

" Đường Thải Nhi gầmnhẹ, chính lúc này lại không có chút lực nào để mở miệng nói. Đã có người bắtđầu hôn phần cổ của nàng, có người lại kéo vạt áo trước ngực nàng.

      Lòng nàng tràn đầy tức giận, dùng hết toàn bộ khí lực,hung hăng đẩy toàn bộ đám người xung quanh ra. Lấy một cây đao nhỏ từ trong ốngtay áo, đặt lên trên cổ mình.

      Năm nam tử nhìn về phía Tần Ly, đợi nàng ta ra lệnh.

      Đường Thải Nhi thở hổn hển, tay run rẩy nắm đoản đaođể ở cổ mình, một dòng máu theo đao chảy xuống:

"Rốt cuộc ngươi là ai, vìsao lại làm như vậy với ta? ! !

"

      Tần Ly giả ánh mắt lạnh như băng, uống cạn chén rượu,lạnh nhạt nói:

"Ta vốn không có ý định đối với ngươi như thế này, càngkhông định giết ngươi. Chẳng qua, hiện tại ngươi là chướng ngại . . . . ..

"

      Đường Thải Nhi cắn răng, xoay người chạy ra ngoài. Nămnam tử vừa muốn đuổi theo, lại bị Tần Ly giả gọi lại, nàng cười nói:

"ThảiNhi muội muội, nam tử bên ngoài không được dịu dàng như những người này của tađâu.

" Thấy Đường Thải Nhi không quay đầu lại, cũng chỉ cười cười tiếp tụcngồi xuống.

      Liếc nhìn mấy nam nhân đứng ở đó, khoát tay áo:

"Thôi lui xuống đi, không còn chuyện của các ngươi.

"

      Mấy người cung kính cúi người lĩnh mệnh, chậm rãi luira ngoài.

      Tần Ly giả cười nhạt, giơ tay lên kéo mặt nạ da trênmặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt mỹ. Đôi mắt như nước liếc nhìn hướng ĐườngThải Nhi biến mất, cười yếu ớt tự nói: “Thải Nhi muội muội, lần này, ta còn cótình người. Lần sau, nếu ngươi còn ngán đường ta nữa, thì đừng trách ta vôtình.

" Ánh mắt lạnh như băng, tay vừa dùng lực, chén sứ trong lòng bàntay  “Bụp”  nát thành phấn.

      Đường Thải Nhi vừa đi vừa thở gấp, cước bộ như nhũnra, dùng hết toàn lực mới ra khỏi Vu Tinh Tiểu Trúc. Đầu óc bắt đầu ngơ ngẩn,cơ thể theo bản năng đang muốn tìm nam nhân để đòi hỏi.

      Thân thể máy móc đi về phía trước, cuối cùng hai chânmềm nhũn, liền ngã nhào dưới một gốc cây khô.

      Bùn đất dưới chân vì mưa to vừa tạnh mà có chút nhão,nàng té lên, không khí lạnh lẽo xâm nhập vào, nhưng không cách nào diệt trừ cảmgiác khô nóng trong cơ thể nàng.

      Thoáng nhìn người trước mắt một cái, Đường Thải Nhinhìn ra hắn là nam tử, lý trí đã sớm không còn nữa, một phát liền bắt trúngngười, đoản đao trong tay đặt trên cổ họng của đối phương, thấp giọng ra lệnh:

"Cởi quần áo.

"

"A, phu nhân quả thật gấp gáp.

"

      Thân thể Đường Thải Nhi chấn động, cặp mắt lúc này mớithấy rõ người bị mình uy hiếp không phải ai khác, chính là phu quân trên danhnghĩa của mình, Lăng Dạ Tầm.

      Nàng dùng đao đặt trên cổ họng Lăng Dạ Tầm, thở hổnhển, không biết buông vật sắc bén cầm trong tay xuống. Lăng Dạ Tầm liếc mắtnhìn đoản đao, phía trên loáng thoáng còn có vết máu, cau mày nhìn lại cổ ĐườngThải Nhi, một vết máu rõ ràng có thể thấy được. Giơ tay lên bắt được cổ tayĐường Thải Nhi khẽ dùng sức, đoản đao kia liền rơi xuống mặt đất.

"Ngươi bị hạ dược sao?

"

"Phải” Cả người Đường Thải Nhi run rẩy, nắm chặtáo Lăng Dạ Tầm.

      Nàng không muốn, không muốn để Lăng Dạ Tầm cứu nàngvào lúc này. Thời cơ không đúng, cái gì cũng không đúng.

      Trong đầu nghĩ như vậy, nhưng thân thể đã dán vàongười Lăng Dạ Tầm, bàn tay vuốt ve gương mặt hắn, thân thể nóng bỏng, phả hơinóng ra.

      Lăng Dạ Tầm cau mày, cúi đầu nhìn Đường Thải Nhi nói:

"Độc này, ngươi không giải được?

"

      Đường Thải Nhi cái gì cũng không nghe lọt, ôm cổ hắn,ngẩng đầu liền ngậm ở môi của hắn, tùy ý mút đến thỏa thích.

## 51. Chương 51 : Điên Long Đảo Phượng

Lăng Dạ Tầm không nhúc nhích, để mặc cho Đường ThảiNhi cưỡng hôn. Khi tay Đường Thải Nhi chụp vào hông hắn, muốn tháo vạt áo, thìmới đưa tay ngăn cử động hai tay của nàng lại.

"Ta dẫn ngươi đi tìm đại phu.

" Dứt lời, đưatay ra đánh Đường Thải Nhi ngất đi.

Hắn sửa lại quần áo của Đường Thải Nhi, rồi sửa lạiquần áo của mình. Mu bàn tay đặt trên trán nàng, lại áp sát vào hai má nàng,rất nóng rất bỏng.

Trong mắt Lăng Dạ Tầm đầy vẻ không vui và tức giận,bỗng nhiên ôm lấy Đường Thải Nhi, theo dấu chân của Đường Thải Nhi nhìn về phíaxa, nheo mắt lại, trong mắt lóe lên sát ý.

Lăng Thiên Mịch, nếu như ngươi muốn chơi đùa, Lăng DạTầm ta sẽ hầu ngươi đến cùng.

Ôm chặt người trong ngực, Lăng Dạ Tầm khinh công bayvề khách điếm, theo đường cửa sổ lắc mình một cái đặt Đường Thải Nhi trêngiường.

Thượng Quan Linh Đang đợi ở trong phòng, thấy Lăng DạTầm mang vẻ mặt âm trầm ôm Đường Thải Nhi hôn mê bất tỉnh bay vào từ cửa sổ thìgiật mình, chén trà trong tay run lên, vội vàng đứng lên, tiến tới gần:

"Nàng sao vậy?

"

"Bị hạ dược.

" Đáy mắt Lăng Dạ Tầm âm u, mặtnghiêm lạnh, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tung ra một chưởng, có thểchết người.

Thượng Quan Linh đi tới nhìn một chút, vừa muốn đưatay chạm vào, đã bị Lăng Dạ Tầm ngăn lại. Ra tay rất nhanh, cho nên Thượng QuanLinh cũng sửng sốt. Hắn phẫn nộ thu tay về, liếc nhìn Đường Thải Nhi nói: “Bâygiờ làm sao đây? Không biết có bị. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm mím môi:

"Đi tìm đại phu.

"

Thượng Quan Linh gật đầu một cái, xoay người đi rangoài. Hai tay vừa muốn mở cửa, thân thể lại dừng một chút, quay đầu nhìn vềphía Lăng Dạ Tầm:

"Tầm, ngươi thật sự không nhớ gì sao?

"

Lăng Dạ Tầm cau mày, chống lại đôi mắt của Thượng QuanLinh,

"Nhớ cái gì?

"

Thượng Quan Linh lắc đầu một cái:

"Không cógì.

" Dứt lời liền chạy ra khỏi phòng.

Lúc đại phu tới, Lăng Dạ Tầm đang dùng khăn lạnh giúpnàng lau mồ hôi, vừa nâng mắt lên, đã dọa đại phu sợ đến mức lui về sau mấybước. Thượng Quan Linh tiến lên cản cước bộ lui về phía sau của lão, ra hiệubằng mắt rồi nói:

"Đi xem đi, cứu người quan trọng hơn.

"

"Vâng, chí phải.

" Đại phu khiếp đảm run rẩyđi tới.

Lăng Dạ Tầm đứng dậy nhường chỗ, vẻ mặt âm trầm đứng ởbên cạnh, lạnh lùng nói:

"Thượng Quan Linh, đợi lát nữa ngươi tốt nhất nênnói rõ cho ta, câu nói kia của ngươi là có ý gì.

"

Thượng Quan Linh mang vẻ mặt đau khổ, chỉ chỉ ĐườngThải Nhi:

"Bây giờ việc chăm sóc nàng hình như quan trọng hơn mà.

"

Lăng Dạ Tầm không nói gì thêm, hai mắt nhìn chằm chằmgương mặt đang ngủ của Đường Thải Nhi:

"Nàng ấy sao rồi?

"

Đại phu thu cánh tay bắt mạch lại, nhìn sắc mặt ĐườngThải Nhi một chút:

"Vị phu nhân này trúng độc, nói vậy nhị vị phải rõ hơnlão phu.

"

Lăng Dạ Tầm:

"Có cách giải không?

"

Đại phu lắc đầu một cái:

"Thuốc này không phảiHợp Hoan tán lưu truyền trong giang hồ, mà đã qua tay cao nhân điều chế lại,lão phu đành bó tay.

"

Thượng Quan Linh sờ sờ cằm, hỏi:

"Nếu không giảiđược, sẽ ra sao?

"

Sắc mặt đại phu nặng nề, tiếc hận nói:

"Sợ làthất khiếu\* sẽ chảy máu đến chết, không biết trong hai vị ai là hôn phu củanàng, cứu người quan trọng hơn, đừng trì hoãn nữa.

"

(\*thấtkhiếu: Gồm hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và miệng)

Tiễn đại phu về, Thượng Quan Linh xoay người nhìn vềphía Lăng Dạ Tầm, cười cười:

"Tầm, ngươi tới, hay là ta tới?

"

Lăng Dạ Tầm bắn ánh mắt sắc bén về phía Thượng QuanLinh, người sau rụt cổ, giơ tay đầu hàng:

"Ta sai rồi, ta sẽ đi, ngươi,cứu người quan trọng hơn.

"

Thượng Quan Linh ra phòng khách nghỉ ngơi, Lăng Dạ Tầmvẫn ngồi ở bên giường không nhúc nhích.

Đường Thải Nhi trên giường đã từ từ tỉnh lại, vặn vẹocơ thể, trên trán mồ hôi nhễ nhại, hai tay lại vô thức nâng lên, muốn cởi bỏquần áo của mình.

Lăng Dạ Tầm vươn tay, cầm tay đang làm loạn của ĐườngThải Nhi, lãnh đạm nói:

"Đường Thải Nhi, tổn thương ngươi như vậy, cũngkhông phải là ta mong muốn.

"

Lúc này, ngọc bội xanh biếc từ hông Đường Thải Nhi rơixuống, Lăng Dạ Tầm nhìn ngọc bội, trong lòng căng thẳng, cầm ngọc bội lên, ngóncái ma sát chữ “Tầm” khắc trên mặt ngọc bội.

Ngọc bội này, chắc chắn là của hắn. Di vật này làtrước lúc mẫu hậu qua đời đã để lại cho hắn, hắn vẫn coi là vật báu. Vốn tưởngrằng ngọc bội này đã bị mất, khiến hắn nổi nóng nhiều ngày, nhưng không nghĩ,ngọc này lại trên người nàng. . . . . .

Làmình đưa cho nàng sao?

Lăng Dạ Tầm chau mày, cúi người bóp má Đường Thải Nhi,

"Rốt cuộc ta đã quên cái gì. . . . . .

"

Đầu óc có rất nhiều cảm giác mơ hồ, lại không nắm bắtđược, không thấy rõ. Lăng Dạ Tầm căm ghét loại cảm giác không hiểu rõ này, cúiđầu hôn lên môi nàng.

Qua bức rèm che quần áo cởi, bóng người giao hợp vũđộng ngâm.

Sen mềm mới nhú nhẹ nhàng hái, nhỏ giọt máu hồng đónđau thương.

Lăng Dạ Tầm ôm Đường Thải Nhi, nâng tay lau mồ hôikhông ngừng rỉ ra trên trán nàng, nhắm mắt, ấn cổ nàng tới gần mình. Giữ lấycánh môi, ở miệng nàng ra sức săn bắt cái lưỡi non mềm của nàng, giống như mộtloại xâm nhập dây dưa.

Đợi Đường Thải Nhi hết rên rỉ đau đớn, mới chậm rãibuông môi hồng của nàng ra, một lần nữa xuyên qua.

Trong mông lung Đường Thải Nhi ý thức được Lăng Dạ Tầmngậm vành tai của nàng, một đường xuống phía dưới. Xiêm y của nàng chẳng biếttừ lúc nào đã hầu như biến mất, suy nghĩ đầu tiên là đã gặp lại nam nhân thẳngthắn thành khẩn.

Nụhôn tỉ mỉ từ sau tai đến bên gáy như dòng nước chảy, ở trước ngực đầy đặn, namtử bình thường cao ngạo lạnh lùng cứ như vậy mà nằm rạp trên người nàng, âu yếmmỗi tất da của nàng.

Đầu óc Đường Thải Nhi là một mảnh hỗn độn, nhưng thânthể nhạy cảm khác thường rõ ràng đến từng li từng tí. Thiêu đốt, giống như mộtthứ gì đó bùng cháy. Nhịp tim không ngừng tăng nhanh, một loại cảm giác chưabao giờ có từ từ lấp đầy, há miệng thở dốc lại như một thanh âm xa lạ phá hủyâm tiết, từng tiếng từng tiếng, lại kích thích lòng người.

Cảm giác đau đớn lúc mới đâm vào dần dần biến mất, chỉcòn lại thư thái. Sau đó lại lao vào bên trong trống rỗng, mây mù lượn quanh,giống như tiên cảnh.

Chỉ một khắc đó, vạn vật đều như hư không, chỉ có từngcảm giác kích thích theo nhau đến. Mình có thoát thế nào cũng không thoát khỏi,hô hấp phập phồng như lửa đốt bên tai, cánh tay Lăng Dạ Tầm càng dùng lực chếtrụ eo nàng.

Một lần lại một lần, một phen có một phen.

Đường Thải Nhi nằm ở trước ngực Lăng Dạ Tầm, thở hổnhển, há miệng, lại chỉ biết kêu tên người nọ.

"Dạ. . . . . . Tầm. . . . . . Dạ Tầm. . . . ..

"

Tim đập mạnh, từ từ bị lấp đầy, rất đầy, rốt cuộckhông giả bộ được nữa, cuối cùng từ cuống họng tràn ra, hóa thành tiếng êm taidễ nghe.

Mười ngón tay quấn quít, Lăng Dạ Tầm ôm nàng vào trongngực, trong đầu trấn tĩnh, rồi lại không giống trấn tĩnh.

"Nếu ngươi bị tổn thương, không phải là điều tamong muốn.

"

Hôm sau, Lăng Dạ Tầm mở cửa ra, Thượng Quan Linh đangđứng ngoài cửa bưng bánh nướng.

"Khí sắc không tệ.

" Thượng Quan Linh cắn mộtmiếng bánh trong tay, cười cười chào hỏi hắn.

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm tối sầm, liếc nhìn Thượng QuanLinh, trầm giọng nói:

"Hôm qua, ngươi hình như còn chưa nói xong.

"

"Ha ha, nghe nói ngươi đêm qua phải tắm bốn, nămlần. Thế nào, lần đầu tiên uy mãnh như vậy sao?

"

Trong đôi mắt nghiêm túc của Lăng Dạ Tầm, thoáng quamột tia không vui. Thượng Quan Linh vội vàng không trêu chọc nữa, sờ sờ mũi,nuốt bánh nướng trong miệng xuống, trả lời câu hỏi của hắn:

"Có sao? Haingươi cũng đã làm chuyện điên long đảo phượng rồi, còn hỏi những thứ kia làmgì?

"

LăngDạ Tầm quay đầu liếc nhìn Đường Thải Nhi đang say ngủ trong phòng, tiếp tụcnói:

"Tình cảm của nàng đối với ta bao sâu?

"

"Sao?

"

"Như hai người ngươi yêu cầu, sợ là trong lúc tatrúng độc đã cùng nàng xảy ra không ít chuyện.

"

"Cụ thể thì không rõ lắm, nhưng mà, nàng thật sựlà tình chân ý thiết.

"

Đôi mắt Lăng Dạ Tầm tối sầm, thầm nói:

"Bây giờngươi trở về Vương Phủ đi, làm theo lời ta đã giao phó ngày hôm qua. Sau đókhông được biến mất, giúp đỡ Doanh nhi.

"

Thượng Quan Linh bĩu môi, không vui nói:

"Cho nênta nói, ta không phải chán ghét ngươi bình thường.

"

Lăng Dạ Tầm cười lạnh một tiếng:

"Thật sao, thậtkhổ cho ngươi, đến bây giờ còn đi theo ta.

"

Thượng Quan Linh nhún nhún vai, cầm bánh nướng xoayngười rời đi:

"Thôi, ai bảo ta nợ ngươi. Nhớ sớm trở lại. . . . . .À. . .. . .

"

"Còn có chuyện?

"

"Aizzz.

" Thượng Quan Linh xoay người lại,

"Doanh nhi rất thích Đường Thải Nhi, cho nên, hãy đối xử tốt với nàng. Bấtluận là vì chính ngươi hay vì người yêu của ngươi.

" Nói xong chính hắncũng run run,

"Chậc chậc, nói lời chua xót như vậy, thật không giốngta.

"

Lăng Dạ Tầm không nhìn Thượng Quan Linh tự bào chữa,loáng một cái đã khép cửa phòng lại.

Thượng Quan Linh nhìn cửa phòng đã đóng chặt, đôi mắtdài nheo lại, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Giữ được, thì giữ; Nếu giữ không được, buông tay cũnglà một loại bảo vệ.

Cũng không phải, không phải vậy.

- - - - - - - - - - - - -

Bên trong phủ Thượng thư ở kinh thành.

Lam Anh ngồi trong thư phòng nhìn công văn, bút lôngtrong tay cứng nhắc, ở một bên ghi chép. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếngTịch Thanh, Lam Anh để công văn xuống, cho hắn vào.

Tịch Thanh nhìn ngoài trời một chút, vừa vào nhà vừanói:

"Qua trận mưa như trút nước này, mùa đông sẽ đến.

"

"Ngươi muốn rời đi?

"

"Ừ.

" Tịch Thanh lại gật đầu, ngồi vào ghếcủa khách trong thư phòng,

"Ta muốn trước khi đi gặp Thải Nhi một lần, LamThượng thư có đi cùng không?

"

Lam Anh lắc đầu nói:

"Lẫm Vương Phủ không chogặp.

"

Tịch Thanh cả kinh, nhíu mày hỏi:

"Vì sao?

"

Lam Anh rũ đôi mắt, ẩn trong đáy mắt dưới hàng lông midày là tia không vui. Hắn cười một tiếng:

"Dù sao nam nữ hữu biệt, bây giờnàng đã làm phi, lúc nào cũng sẽ gặp chuyện không tốt.

"

Tịch Thanh mang vẻ mặt khổ sở, trong chớp mắt lại thởdài.

Lam Anh nhìn Tịch Thanh, thấy hắn rất khổ não, tronglòng biết vì sao hắn lại như thế, nhưng cũng chỉ có thể như vậy. Hắn đứng dậy,chỉnh chỉnh áo choàng màu đỏ trên người.

"Ta đi đây, ngày khác gặp lại.

" Tịch Thanhôm quyền đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Lam Anh nhìn hắn cười:

"Thật sự không cân nhắc vềviệc dốc sức cho triều đình sao?

"

Tịch Thanh nghiêm mặt, lắc đầu một cái:

"Triềuđình không thích hợp với ta, mấy đời Tịch gia đều ở võ lâm, sao có thể vì ta màthay đổi mục tiêu.

"

"Được. Ngày khác ta sẽ viếng thăm.

"

"Xin đợi Lam Thượng Thư.

" Tịch thanh ômkiếm, xoay người rời đi.

Lam Anh thở một hơi, trong không khí lạnh lẽo thở ratừng hơi sương. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm:

"Nên tìm, quan trọngphải tìm. . . . . . Thải Nhi. . . . . .

" Dứt lời, trong đôi mắt đen từ từnổi lên sương mù, giống như hồi tưởng, lại giống như lạc vào cõi thần tiên.

- - - - - -- - - - -- - - --

Khi Đường Thải Nhi tỉnh lại, liếc mắt liền nhìn thấyLăng Dạ Tầm ngồi ở bên giường đang lau chùi bảo kiếm. Nàng giật mình một cái,hét lên một tiếng, sau đo vội vàng đứng dậy che chăn lui về phía sau, hoảngloạn nói:

"Lăng Lăng Lăng lăng. . . . . . Dạ Tầm. . . . . . Ngươi, ngươimuốn làm gì? Mặc dù Đường Thải Nhi ta thừa dịp vô lễ với ngươi, nhưng ngươicũng không nên giết ta để lấy lại trong sạch chứ? !

"

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, nhìn Đường Thải Nhi,ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, lại không có lệ khí.

Đường Thải Nhi nuốt một ngụm nước bọt, vẫn còn cảmgiác đau nhức rõ rệt, chân mày hơi hơi nhăn lại, đưa một tay vào trong chăn ômbụng mình.

"Còn đau sao?

" Giọng của Lăng Dạ Tầm rấtnhẹ, khiến mặt Đường Thải Nhi đỏ bừng.

"A. . . . . . Không có, không có.

" ĐườngThải Nhi ho khan hai tiếng, phát hiện bệnh phong hàn của mình không ngờ đã khỏihẳn, chẳng lẽ song tu còn có công hiệu trừ bệnh?

"Có đói bụng không?

"

Đường Thải Nhi không nghe thấy những lời này, đangđịnh bụng tìm lý do ình, thấy Lăng Dạ Tầm đang nhìn mình đợi câu trả lời,liền thắng sống lưng, thản nhiên nói:

"Lăng Dạ Tầm.

"

Lăng Dạ Tầm nhíu mày.

"Đường Thải Nhi ta thừa nhận hành vi mượn cơ hộivô lễ với ngươi hôm qua của ta là không đúng, nhưng mà, Đường Thải Nhi ta tuyệtđối không phải là người bạc tình bạc nghĩa. He he, hơn nữa hai ta vốn là vợchồng không phải sao, tướng công nè, ta sẽ đối với ngươi thật tốt.

"

Lăng Dạ Tầm phốc một cái, dĩ nhiên là nở nụ cười,tiếng cười êm tai dễ nghe, lại khiến Đường Thải Nhi choáng váng.

Kể từ khi nhìn thấy Vương gia đông lạnh này tới nay,chưa bao giờ thấy hắn vui vẻ cười như thế. Trong lòng Đường Thải Nhi có cảmgiác được lấp đầy, nhưng lúc này nàng vẫn liếc Lăng Dạ Tầm một cái:

"Cườicái gì, không được cười.

"

Khóemiệng Lăng Dạ Tầm vẫn mang theo ý cười, giơ tay lên chọc chọc ấn đường củaĐường Thải Nhi, thở dài nói:

"Ngươi nha, thật đúng là khác người.

"Trong giọng nói kia, vẫn có một tia sủng nịch.

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu trầm tư, thì ra là, namnhân sau khi dùng qua điểm tâm sẽ ngoan ngoãn nha. Aizzz, không trách được rấtnhiều anh hùng, đều chết dưới váy mỹ nhân.

## 52. Chương 52: Vong Xuyên Cốc

Đường Thải Nhi vẫn che chăn như cũ, nhìn Lăng Dạ Tầmkhông có ý rời đi, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt

"Khụ, ta muốn đi nhàxí.

" Đường Thải Nhi nhấc chăn lên, có chút ngượng ngùng không dám lộ ranửa phần thân thể.

Trong mắt Lăng Dạ Tầm hàm chứa ý cười, đứng dậy:

"Ta đi chuẩn bị chút đồ ăn cho ngươi, Ngươi hãy rửa mặt chải đầu trướcđi.

"

"Ừ.

" Đường Thải Nhi lộ ra một cánh tay tuyếttrắng, hướng về phía Lăng Dạ Tầm phất tay.

Đợi sau khi Lăng Dạ Tầm rời khỏi, Đường Thải Nhi chịuđựng cơn đau phía dưới, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo vào. Ghé đầu tớitrước gương, nhìn gương mặt mình vẫn còn chút hồng hồng. Sờ sờ hông mình, pháthiện ngọc bội không thấy đâu. Nàng vội vàng tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùngvẫn không tìm được.

"Ngươi bị thương, bị lúc nào?

"

Sau lưng chợt có tiếng Lăng Dạ Tầm, Đường Thải Nhiquay đầu nhìn lại, phu quân của mình đã bưng điểm tâm đi vào.

Đường Thải Nhi ngồi vào bàn, nhìn bát cháo và ít dưacải trên bàn, trong lòng vui vẻ kêu:

"A, không lẽ là phu quân làmsao?

"

"Không phải.

" Lăng Dạ Tầm lạnh lùng trả lời,lại tiếp tục vấn đề vừa nãy,

"Thương thế của ngươi, chuyện gì đã xảyra?

"

Đường Thải Nhi cắn bánh bao, giương mắt nhìn hai mắtLăng Dạ Tầm.

Cuối cùng, nàng không thể mở miệng nói là do lúc ấycứu ngươi nên bị đâm trúng, Ế, nói vậy hắn đã xem qua thân thể của nàng, cònxem rất cẩn thận.

"Điều trị cho tốt, đừng để lại sẹo.

" Lăng DạTầm tiếp tục nói.

Đường Thải Nhi cười nhạo nói:

"Biết rồi, qua ngàymạt phục\*, vết sẹo sẽ biến mất.

"

(\*mạtphục: 10 ngày, tính từ canh thứ nhất sau Lập Thu)

"Ngày mai chúng ta tiếp tục lên đường.

"

"Ừ, rời Phượng Dương, cưỡi ngựa một ngày sẽ đến.”

Lăng Dạ Tầm không nói gì thêm, cúi đầu húp cháo.

Đường Thải Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, trong đầu vẫncòn đang nghĩ tới việc bị mất ngọc bội, đó là vật bên người Dạ Nhi, bị mất nhưvậy, trong lòng khó tránh khỏi có cảm giác tội lỗi.

Đúng lúc này, một bàn tay cầm ngọc bội đưa tới trướcmặt. Hai mắt Đường Thải Nhi chớp lóe tinh quang, cầm ngọc bội, vui mừng hớn hở:

"Ngọc bội của ta. . . . . .

" Chợt ý thức được, chính chủ của ngọc bộichính là vị này, nàng vội vàng ho khan hai tiếng,

"Éc. . . . . . Cái nàyđúng là của ngươi, ta là. . . . . .

"

"Cầm lấy đi.

" Lăng Dạ Tầm không nói thêm gì,chỉ không nhẹ không nặng nóirõ một câu, liền không nói nữa, tiếp tục uống cháo.

Đường Thải Nhi nhìn ngọc bội trong tay cực kỳ vuimừng, liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, sau đó cúi đầu cất ngọc bội vào trong ngực, thậntrọng cất kỹ.

Ăn cơm xong, Đường Thải Nhi nằm ở trên giường tiếp tụcnghỉ ngơi. Cơ thể nàng bây giờ không thể nào nhúc nhích, bước một bước lớn, đềusẽ truyền đến loại đau đớn như bị xé rách. Nàng nhìn người ngồi trên ghế, nhìnLăng Dạ Tầm đến ngẩn người, trong lòng cảm thấy rất an ổn.

Yên tĩnh một hồi lâu, Đường Thải Nhi cảm thấy cứ nhưthế thật có chút nhàm chán, mới hướng về phía Lăng Dạ Tầm nói:

"Ngươi cómuốn nghỉ ngơi một chút hay không?

"

"Không cần.

"

Đường Thải Nhi thở dài, ngồi dậy, dựa vào ván giường,

"Lăng Dạ Tầm. . . . . . Ngươi tới đây.

"

Lăng Dạ Tầm giống như không nghe thấy chỉ im lặngkhông lên tiếng, đưa mắt nhìn Đường Thải Nhi. Nữ nhân này, kêu cả họ lẫn tênhắn, thế nhưng hắn lại không tức giận. Vì sao?

Đường Thải Nhi thấy hắn không để ý tới mình, thì bỏqua, nhắm hai mắt lại, thở ra.

Kẻ ngốc khó đối phó, khối băng cũng không dễ hơn.

"Ngươi biết ai hạ dược ngươi không?

"

"Sao? . . . . . .

"

"Vì sao hôm qua ngươi vô cớ rời đi?

"

Lúc này Đường Thải Nhi mới kịp phản ứng, Lăng Dạ Tầmbắt đầu hỏi nguyên nhân của việc xảy ra hôm qua. Tựa như đang cân nhắc nói thậtmọi việc cho hắn, đương nhiên lược qua đoạn Bạch phu nhân của Bạch Công tử.

Lăng Dạ Tầm nghe xong, hồi lâu mới mở miệng hỏi mộtcâu,

"Sư tỷ của ngươi, chẳng lẽ là đồ đệ của Giang Vô Nhai?

"

Đường Thải Nhi ngẩn người, Giang Vô Nhai, cũng chínhlà hôm tứ hôn mình nói với Hoàng thượng đó là sư phụ mình. Chẳng qua là, theonhư nàng giải thích, Giang bá phụ chỉ nhận một vị đồ đệ, hơn nữa còn là một namtử, gọi là Ưng Thiên Ngô. Người này tính tình ôn văn tao nhã, nhân tâm nhânnghĩa, tuyệt đối sẽ không giống loại nữ tử tâm địa rắn rết kia.

Lăng Dạ Tầm híp mắt,

"Xem ra, Lăng Thiên Mịch đãkéo Giang Vô Nhai về phía mình.

"

Hai mắt Đường Thải Nhi giật giật, rốt cuộc đã hiểu ravì sao trước đây Lăng Dạ Tầm lại trúng kỳ độc, tám, chín phần, độc kia là dotruyền nhân của Giang bá phụ đưa ra.

"Cũng không hẳn vậy, người Lăng Thiên Mịch thunhận, kỷ xảo phóng độc, ngang cơ với ta, nhưng kém xa Giang bá phụ cả nghìndặm.

"

"Sao?

"

Đường Thải Nhi bật cười, cúi đầu không nói, nhưng lạinói thầm.

Bất luận ngươi là ai, nếu ngươi dám làm tổn hại tớimột sợi tóc của hắn, Đường Thải Nhi ta tất sẽ tiếp ngươi, vả lại chưa chắc đãđấu không lại ngươi.

Một giây kế tiếp, vì bất ngờ không kịp chuẩn bị màcánh tay lạnh lẽo của người kia đã xoa nhẹ lên mí mắt, Đường Thải Nhi theo bảnnăng nhắm mắt lại, bên tai khẽ vang lên giọng nói nhàn nhạt của người nọ:

"Nghỉ ngơi cho khỏe đi.

"

Thanh âm không lớn, lại lấn át toàn bộ thính giác,giọng nói ấy cứ vọng lại, rồi lại vọng lại bên tai Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi cười yếu ớt, bắt được cổ tay Lăng DạTầm, lúc nắm được thì cặp mắt linh động kia cũng mở thật to, nàng nói:

"Lăng Dạ Tầm, ngươi có biết, ta bây giờ hạnh phúc như thế nào không?

"

Nàng còn nói:

"Thật sự, rất vui vẻ. Lăng Dạ Tầm,ngươi có thể cứ đối với ta như vậy được không?

"

Ngàn năm chờ đợi chỉ vì nụ cười của ngươi, Đường ThảiNhi đã từng cảm thấy lời này rất chua sót, rất không chân thật. Nàng không hiểuvì sao những nữ tử kia lại đau khổ đợi chờ, đau khổ nỗ lực. Bây giờ nàng đãhiểu, xa cách không được, vậy cứ mặc cho nhớ, mặc cho nghiện. Sinh mệnh quángắn ngủi, cũng không có thời gian cho chúng ta đau khổ, chất vấn xem có đánggiá hay không.

Trong mắt Lăng Dạ Tầm không có cảm xúc gì, trở tay cầmlấy bàn tay Đường Thải Nhi đang nắm tay mình, chẳng qua chỉ nắm nhẹ, trong đầuhắn thoáng qua rất nhiều thứ.

Giữ được, hay không giữ được.

Đối với ký ức đã mất đi, mấy ngày nay hắn đã nhớ lạichút ít, lẻ tẻ vụn vặt, đứt quãng. Tuy không rõ rệt, nhưng hắn biết, khi đó,mình bất lực, khi đó, mình muốn thấy nàng biết bao, ngày lại ngày, thấy hàngđêm.

Vốn là một nữ tử phóng khoáng tự nhiên phiêu bạt gianghồ, cứ như vậy, bị hắn kéo vào tầng tầng lớp lớp âm mưu. Ngày ngày liều mạng,con đường chòng chành bấp bênh. Khi đó không hiểu, lúc này, còn muốn giữ nàngkhông buông, để nàng cùng mình sinh tồn trong cung đình không chút tự do kiasao?

Nàng vốn nên tự do, vốn nên không lo nghĩ . . . . . .

"A.

" Đường Thải Nhi chợt kêu một tiếng, LăngDạ Tầm giương mắt, cau mày nhìn về phía nàng, lại thấy nàng như gặp quỷ, haimắt nhìn màu đỏ tươi trên khăn trải giường.

Lăng Dạ Tầm vừa muốn mở miệng, lại thấy Đường Thải Nhichợt đẩy hắn ra, phủ chăn, che vết máu đỏ trên giường lại.

Lăng Dạ Tầm nhếch miệng.

Đường Thải Nhi rõ ràng nhìn thấy hắn cười, cười. . . .. . Cười rất tà ác.

Ngày thứ hai, hai người dậy thật sớm. Đường Thải Nhimặc nữ trang, cưỡi chung một con ngựa với Lăng Dạ Tầm. Đường Thải Nhi ngồi bên,ôm chặt eo Lăng Dạ Tầm, buộc bọc quần áo lại, quát một tiếng “Giá”, con ngựaphi nhanh.

Đường gia sinh sống trong một hẻm núi vốn vô danh.Ngày phụ thân đến đó, ở miệng cốc có một tảng đá dựng thẳng đứng, trên đó khắcba chữ to “Vong Xuyên cốc”. Đường Thải Nhi ở đây hơn mười năm, nhớ từng ngọncây nhớ từng ngọn cỏ. Bây giờ nhớ lại, chỉ nói “Vong Xuyên cốc, vào đó, quênđời.” Có thể thấy được, nơi đó là chốn bồng lai tiên cảnh như thế nào.

Nhiều lần trắc trở, hai người mới tới con sông giápvới cốc.

Sông này được đặt là sông Lan Vân, phía tây sông chínhlà thôn Lan Vân.

Lăng Dạ Tầm cách con sông nhìn ra xa, trước mắt là núicao liên tục, làm gì có hẻm núi nào. Mà bờ sông cũng không có nhà đò, như thếnày, làm sao qua sông?

Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm, nháy mắt cười cười:

"Khinh công của phu quân có thể chuồn chuồn lướt nước chứ?

"

Lăng Dạ Tầm có chút ngạc nhiên:

"Khinh công vượtsông?

"

"Ừ, không sai. Sông này không giống sông thường,thuyền bè không qua được. Mặc dù trên sông không sóng không gió, nhưng khôngcách nào bình yên vượt sông. Cho nên, dần dà, trên sông này ngay cả một nhà đòcũng không có.

"

Lăng Dạ Tầm cười cười:

"Sự kỳ lạ này, chẳng lẽ doCốc chủ tạo ra?

"

Đường Thải Nhi cười mỉa:

"Đúng vậy.

" Dứtlời, cả người nhảy một cái, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, thân thể nhẹ nhànglướt đi.

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm vẫn bình thường, theo sát phíasau, cùng Đường Thải Nhi khinh công vượt sông.

Sau khi thấy Đường Thải Nhi ba lần mượn lực lướt nước,liền vững vàng tiếp đất. Một nửa ngọn núi chìm ngập trong nước, Đường Thải Nhigiẫm lên đá vụn lồi lên của ngọn núi. Lăng Dạ Tầm làm theo nàng, cũng giẫm trênđá vụn, vạt áo khẽ bay, thỉnh thoảng chạm vào mặt nước.

Đường Thải Nhi thấy Lăng Dạ Tầm tới, liền dùng sức đèkhối đá đặt dưới chân, cả người nhảy một cái, mũi chân lại giẫm giẫm vào thânnúi, tung người một cái liền biến mất khỏi tầm mắt Lăng Dạ Tầm.

Đang kinh ngạc, chợt thấy đầu nhỏ của Đường Thải Nhithò ra khỏi thân núi, hướng về phía Lăng Dạ Tầm ngoắc ngoắc ngón tay.

Lăng Dạ Tầm tung người bay vào, mới phát hiện, bêntrong ngọn núi này, còn có cả sơn động. Nhìn từ xa, sơn động và thân núi hòavào làm một, thật sự khó có thể nhìn ra.

Trong động một mảnh đen kịt, đường vào trong kéo dàiquanh co khúc khuỷu.

Đường Thải Nhi dắt tay Lăng Dạ Tầm, rất là tự nhiên,giống như, đã từng, bàn tay này đã từng được nàng dắt đi rất lâu rồi. Hai mắtLăng Dạ Tầm giật giật, cuối cùng không nói gì, trở tay dắt lại nàng,

"Tavào cửa thôi.

"

Đường Thải Nhi lấy hỏa chiết tử ra, cười cười:

"Xuyên qua sơn động này, ngươi có thể nhìn thấy nhà của ta.

"

"Nhà của ngươi?

"

"Đúng vậy nha, còn có phụ thân và mẫu thânta.

" Đường Thải Nhi vừa nghĩ tới cha mẹ đã nhiều năm không gặp, có chúthưng phấn và kích động.

Lăng Dạ Tầm nắm chặt tay nàng, cười nói:

"A, nhạcphụ nhạc mẫu.

"

"Phốc.

" Đường Thải Nhi bật cười. Hai nămtrước, cha mẹ đã nói, không tìm được vị hôn phu sẽ không cho nàng trở về cốc.Hôm nay nàng đã trở lại, còn mang theo cực phẩm phu quân, nam nhân mình yêu.

Cha à, đợi lát nữa cha cũng đừng làm khó hắn nha.

Mẹ à, mẹ không được mê sắc mà đụng chạm! Nếu không phụthân nhất định sẽ gây khó khăn cho Lăng Dạ Tầm!

Không lâu sau, một tia sáng mạnh chiếu vào mắt, ởtrong bóng tối một lúc lâu khiến cho Đường Thải Nhi có chút không thích ứng,đưa tay che mắt, đi thêm vài bước, mọi thứ hiện ra trước mắt.

Khung cảnh chim hót, mùi thuốc, mùi hoa, từ xa nhìnlại, sẽ phát hiện hai người đang đứng trên đỉnh thác nước. Dưới chân là thácnước đang đổ, mùa thu lượng nước ít, lúc này đang hiền hòa đổ xuống dòng suốicách nghìn dặm.

Theo đó nhìn xuống, trong cốc một mảnh tường hòa,chính giữa, ba gian nhà thanh nhã nằm liền kề, bên cạnh còn có vườn rau xanh.Bên dòng suối đóng một cái đình nhỏ, còn có một cái bè bằng trúc.

Đường Thải Nhi thả lỏng tay Lăng Dạ Tầm, giang hai tayra, liền nhảy xuống. Nghìn trượng trời cao, quần áo nàng bị gió thổi lên, vữngvàng tiếp đất, dưới chân có mùi thơm ngát.

Đất ở đây, vẫn trồng loại hoa tử đằng nở trong bốnmùa. Mỗi lần gió thổi, sẽ mang theo mùi hoa thanh nhã tự nhiên, tinh thần sảngkhoái, vui vẻ.

Nàng cười chạy về phía trước mấy bước, hô trong miệng:

"Cha mẹ! Thải Nhi đã về!

" Sau đó, nụ cười, trong một khắc kia, cứng đờ trên mặt.. . . . .

## 53. Chương 53 : Tình Thân Và Tình Yêu

Lăng Dạ Tầm đi tới bên cạnh Đường Thải Nhi, theo tầmmắt của nàng nhìn về phía hai mộ đá cách đó không xa. Bài vị thẳng đứng, mặttrên không có khắc chữ. Lăng Dạ Tầm mím môi, ôm lấy Đường Thải Nhi đã cứng đơ,đi về phía hai bia mộ.

Ngồi xuống tra xét, bùn đất đã khô ráo, còn có rấtnhiều cỏ dại mọc cao lên, có thể thấy được hai mộ phần này không phải là mộmới.

Đường Thải Nhi cười cười, nói:

"Cha mẹ thật là,lại chôn ai ở đây vậy. Ta đi tìm bọn họ hỏi một chút.

" Dứt lời, cước bộ cóchút không ổn định chạy vào phòng,

"Cha mẹ! Hai người ở đâu? !

"

Vào rồi lại ra, rồi lại vào.

Lăng Dạ Tầm đứng ở bên mộ phần, nhìn nàng mạnh mẽ treolên khuôn mặt tươi cười tìm người khắp nơi. Khi thấy nàng đi ra từ gian phòngcuối cùng, trên mặt đã không còn vẻ tươi cười nữa, siết thật chặt bức thư đãngả màu vàng trong tay.

"Bọn họ. . . . . .

" Đôi môi Đường Thải Nhirun rẩy, ánh mắt vô thần nhìn Lăng Dạ Tầm đứng bên cạnh hai mộ phần khô kia.

Cước bộ nặng nề, từng bước, từng bước.

"Con gái ta, Đường Thị Thải Nhi. Lúc con nhìnthấy phong thư này thì bên cạnh nhất định đã có người đứng lại cho con phó tháccả đời rồi.

"

“Phụp phụp” Đường Thải Nhi quỳ gối bên mộ phần, đưatay, duỗi về phía cây cỏ trên mộ phần kia.

Ánh mắt Lăng Dạ Tầm âm trầm, nửa ngồi ở bên ngườiĐường Thải Nhi, cầm tay của nàng, lại bị nàng hung hăng hất ra.

Trong mắt Đường Thải Nhi không có một giọt nước mắt,gương mặt quật cường, bắt đầu liều mạng nhổ cỏ.

"Hãy tha thứ cho chúng ta vì đã gạt con, đuổi conra khỏi Vong Xuyên cốc. Ngày đó, chúng ta biết mệnh số đã đến, thứ gì nên trảcuối cùng cũng phải trả. Oán trách, Thải Nhi đừng tìm đừng để ý, hãy theo phuquân của con dạo chơi khắp chân trời, tự nhiên sống, đừng vì thù hận mà bỏ lỡcuộc đời này.

"

Đường Thải Nhi dùng tay trần, liều mạng đào bùn đất.Đá vụn trong bùn cứa đứt ngón tay nàng, nàng cũng hoàn toàn không biết.

Nàng không tin, không tin cha mẹ lại nhẫn tâm bỏ nàngmà đi.

Nàng không tin, sẽ có người giết được bọn họ.

Nàng không tin. . . . . .

Lăng Dạ Tầm bắt được hai tay của nàng, ngăn nàng tiếptục thương tổn tới mình, để nàng đến trước mặt. Trong phút chốc, Khóe mắt ĐườngThải Nhi ươn ướt, nước mắt không ngừng theo gương mặt chảy xuống.

Nàng nghẹn giọng, khóc nói:

"Tại sao bọn họ lạichết. . . . . . Tại sao lại . . . . .

"

Tầm mắt mơ hồ, bị nam tử trước mặt gắt gao đón vàolòng. Giống như một loại ngầm cho phép, Đường Thải Nhi rốt cuộc không đè nénnữa mà khóc to. Nàng kiên cường, nhưng không chứng minh được nàng có thể kiêncường đến thờ ơ.

Nàng hiểu vì sao hai năm trước cha mẹ lại đột nhiênđuổi nàng đi vào nửa đêm, cũng hiểu vì sao phải để nàng tìm được người yêu rồimới được trở lại.

Nhưng mà, tình yêu cuối cùng không cách nào thay thếtình thân.

Nếu như có thể, nàng tình nguyện không cần Dạ Nhi, chỉcần cha mẹ trở lại. Nàng tình nguyện vẫn ở trong cốc này, bầu bạn cùng nhị lão.

"Ta không nên đi, không nên đi. . . . . .

"Đường Thải Nhi khóc nói, thanh âm đứt quãng, nước mắt trong khoảnh khắc làm ướtáo Lăng Dạ Tầm.

Đối với Lăng Dạ Tầm mà nói, hắn cũng không biết cáchan ủi người khác như thế nào. Lúc này cũng chỉ có thể ôm nàng trong ngực, mặccho nàng khóc.

Hắn nhìn hai mộ phần bằng đá bên cạnh, cúi đầu nhìnbức thư đã ngã vàng nằm ở một bên.

"Thải Nhi, đã từng có lúc phụ thân vì để con rờixa Lam công tử đã dùng ngân châm phong bế tất cả ký ức của con lại. Hôm naychắc hẳn con đã nắm tay hắn đến đây, nếu như, phụ thân đồng ý cho hai con trămnăm hảo hợp, đồng thời nói lời xin lỗi với Lam công tử; Nếu không phải, phụthân sẽ rất vui, con ta có phúc khí tốt, sẽ tìm được một vị phu quân mangvề.

"

Lăng Dạ Tầm thu hồi tầm mắt, giơ tay lên khẽ vuốt velưng của nàng. Mặc cho nàng phát điên đánh mình, tiếng khóc gọi vang vọng xungquanh, khiến mùa thu bi thương càng thêm cô tịch. . . . . .

"Thải Nhi, ta với ngươi, ở lại đây mấyngày.

"

Đường Thải Nhi gào khóc xong, ngồi ở trước mộ phần củacha mẹ, không nói câu nào chỉ ôm bài vị khắc tên cha mẹ. Lăng Dạ Tầm cũng khôngnhúng tay vào, bởi vì hắn biết, những thứ này là cơ hội để nàng có thể làm nữnhi hiếu kính cha mẹ một lần cuối cùng.

Bóng đêm dần buông xuống, giữa dòng suối phản chiếuánh trăng lạnh lẽo.

Trong cốc, gió lạnh thổi từng cơn. Lăng Dạ Tầm cởi bỏáo ngoài của mình, khoác lên trên người Đường Thải Nhi vẫn ngồi bên bia mộ.

Kể từ lúc vào đây, những lời Lăng Dạ Tầm nói với nàng,nàng giống như không nghe thấy. Một câu cũng không đáp lại hắn, giống như ThảiNhi vui vẻ đã biến mất, Lăng Dạ Tầm chợt có chút sợ hãi.

Sợ từ lúc này Đường Thải Nhi sẽ không tìm lại được nụcười nữa.

Trước mắt không ngừng thoáng qua lúc mới gặp gỡ ThảiNhi, nụ cười trong sáng vô tư kia, bên tai nhớ tới khi đó nàng nhớn nháckêu “Nãi nãi nhà ngươi cáibánh quai chèo! Ngươi dám đánh hắn? !”

Ký ức trong đầu, càng nhớ lại, càng ùa về.

Nhưng mà hắn có thói quen không nói, thói quen chegiấu, thói quen không để bất kỳ kẻ nào phát hiện ra nhược điểm của hắn.

Tiếng khắc bỗng nhiên dừng lại, Lăng Dạ Tầm ngẩng đầunhìn về phía Đường Thải Nhi, phát hiện nàng đang mím môi nhìn mình.

Lăng Dạ Tầm không mở miệng, đợi nàng lên tiếng.

"Ta muốn, ở đây để tang bảy ngày. Nếu ngươi cầngấp, sáng mai ta sẽ đào thuốc viết cách chữa bệnh cho ngươi, để ngươi mang vềtrước.

" Giọng nói yếu ớt thường thường, không gợn sóng.

Khóemiệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, nhăn mày lại, không biết tại sao lại nổi giận,nhưng không phát tác ra. Giơ tay lên nắm bàn tay lạnh cóng của Đường Thải Nhi,giống như một loại cam kết, trầm trầm nói:

"Ta với ngươi, sẽ không đểngươi một mình.

"

Sẽkhông một mình, một người gánh không được, thì hai người gánh. Những lời này,tới khi nào thì có thể áp dụng vậy, Đường Thải Nhi nín khóc bật cười, nhìn đôimắt Lăng Dạ Tầm quyết định: “Ta sẽ tìm ra hung thủ.

"

Mặc dù, đó không phải là điều cha mẹ muốn.

"Được, ta giúp ngươi.

"

"Thanh minh hàng năm, ta đều phải trở lại, ở cùngbọn họ bảy ngày.

"

"Được, ta đến cùng ngươi.

"

Khóe mắt Đường Thải Nhi lần nữa ứa lệ, từng giọt rơitrên bia mộ, khiến đoạn gỗ trở nên ẩm thấp.

"Cha mẹ nói, thông gia gặp nhau thì lập tức ta sẽđược gả ra ngoài, thứ mà bọn họ chờ là cái gì, chẳng lẽ bọn họ lại không muốn.. . . . . Vì sao lại chấp nhận bỏ mạng. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm có chút không quen nâng tay vuốt búi tóccủa Đường Thải Nhi. Sương sớm cuối thu khiến những sợi tóc và quần áo của nàngướt nhẹp, nghĩ đến nàng mới vừa khỏi phong hàn, có chút không muốn nàng cứ ngồibên ngoài như vậy.

Đứng dậy, từ phía sau ôm lấy Đường Thải Nhi, nhợt nhạtnói:

"Nếu lạnh, thì dựa vào ta cho ấm.

"

Mấy ngày tiếp theo, Đường Thải Nhi cũng vẫn ngồi trướcmộ phần, thỉnh thoảng thì ngẩn người, thỉnh thoảng lại nhìn mộ phần rồi nóichuyện.

Mà Lăng Dạ Tầm từ khi sinh ra tới giờ, đây là lần đầutiên hắn bắt đầu cuộc sống nổi lửa nấu cơm, vào rừng bắt gà, xuống sông bắt cá,phân biệt rau dại với quả dại.

Nhớ mang máng lúc trước có nhóm lửa nướng gà như thếnào, Lăng Dạ Tầm liền chuẩn bị trái bầu làm gáo.

Sống, khét, Đường Thải Nhi cũng ăn hết.

Thấy nàngăn ngay cả chân mày cũng không nhăn, Lăng Dạ Tầm cũng gắp một miếng thịt bỏ vàotrong miệng, giây tiếp theo liền phun ra ngoài. Sau đó, cướp đùi gà trong tayĐường Thải Nhi, sắc mặt âm trầm xoay người bỏ đi.

Đường Thải Nhi vừa nhai thịt trong miệng, vừa nhìnthân ảnh cố chấp của Lăng Dạ Tầm trở lại đống lửa, tiếp tục nướng. Đợi nuốtmiếng thịt cháy khét trong miệng xuống, mới quay đầu lại, nhìn mộ phần của chamẹ nói:

"Hai người nhìn đi, tính tình của hắn có phải rất cố chấp haykhông? Bây giờ con mới phát hiện ra, ban đầu thu dưỡng hắn là một kẻ đáng yêuđến mê người. Aizzz, chẳng biết từ bao giờ, lại trở thành cái bộ dạng như hiệntại. Lạnh lùng, còn đặc biệt õng ẹo. Đừng, cha, thật ra thì rất giống tính cáchtrước đây của cha, sao, những thứ này là mẹ nói cho con biết.

"

Lăng Dạ Tầm vừa nướng gà, lỗ tai bén nhạy nghe từngcâu một của Đường Thải Nhi. Hắn ngắm bóng lưng Đường Thải Nhi, lại từ từ cúiđầu, thầm nghĩ, lần này nhất định phải nướng thật ngon. Hắn đường đường là Lẫmvương, ngay cả nướng con gà cũng không xong, chẳng phải làm chuyện cười chothiên hạ sao.

Lúc này, Đường Thải Nhi đứng dậy đi tới, bởi vì đãngồi lâu nên hai chân có chút tê dại, đấm bóp, sau khi điểm thông huyệt vị,liền hướng Lăng Dạ Tầm đi tới.

"Ta đến đây.”

LăngDạ Tầm cầm quả dại bên cạnh ném vào tay Đường Thải Nhi,

"Ngươi nghỉ ngơiđi, để ta.

"

Đường Thải Nhi chê cười:

"Chưa chín.

"

Lăng Dạ Tầm đen nửa mặt, Đường Thải Nhi thấy vậy, vộivàng giải thích lại:

"Phu quân, thổi lửa nấu cơm vốn là chuyện nương tử tanên làm, hay là người đi nghỉ ngơi đi.

"

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm hòa hoãn, vẫn nói:

"Ta nấucơm, ngươi dọn dẹp phòng đi.

"

"Được rồi.

" Đường Thải Nhi gật đầu một cái,đứng dậy muốn đi.

"Đợi chút.

" Lăng Dạ Tầm lại mở miệng gọinàng.

Đường Thải Nhi quay đầu nhìn, thấy Lăng Dạ Tầm vén áolên, hung hăng xé một mảnh lụa trắng bên trong xuống, đứng dậy dùng nó thắttrên cánh tay trái của Đường Thải Nhi .

"Không có bạch y cho nàng mặc, tạm thời mang cáinày.

" Lăng Dạ Tầm nghiêm túc nói.

(Bạchy: Ý anh Tầm muốn nói là áo tang )

Đường Thải Nhi cười cười, giơ tay lên sờ sờ miếng lụatrắng trên cánh tay trái, xoay người vào phòng.

Lăng Dạ Tầm dừng một chút, lại xé xuống, liếc nhìn,cũng thắt ở trên ống tay áo của mình. Ngước mắt lên, nhìn mộ phần của hai nhịlão, sắc mặt nặng nề.

Lam công tử. . . . . . Là Lam Anh sao?

Cứ như vậy ở đáy cốc, đợi gần bảy ngày.

Ngày thứ tám, Lăng Dạ Tầm ngồi trên bè trúc, cúi đầunhìn kỹ một quyển sách cổ, đang xuất thần, bỗng cảm thấy bè trúc trầm xuống,khép sách ngước mắt lên nhìn, hóa ra là Đường Thải Nhi mang theo giỏ đứng trướcmặt hắn.

"Là sách gì thế, xuất thần như vậy?

"

Lăng Dạ Tầm nhìn tên một chút nói:

"Tạp thư, tìmđược ở dưới giường ngươi.

"

Đường Thải Nhi nghẹn lời,

"Dưới giường ta?

"

"Ừ.

" Lăng Dạ Tầm đặt sách ở một bên, ĐườngThải Nhi nhìn lướt qua, quả nhiên, ba chữ to《Ngânbình cúc》chóimắt vô cùng.

"Ngươi đi tìm gì vậy?

"

Đường Thải Nhi đưa giỏ đến trước mặt Lăng Dạ tầm,

"Nam Vân Linh nhãn.

"

Lăng Dạ Tầm nhìn trong giỏ có một thứ giống cỏ linhchi, nhíu mày nói:

"Là nó?

"

"Ừ, cũng giống linh chi, nhưng thuộc tính lạnh.Nhìn kỹ sẽ phát hiện toàn bộ rễ đều có lốm đốm màu đen, vỏ cây sần sùi hơn cỏlinh chi một chút.

"

Lăng Dạ Tầm cầm Nam Vân Linh nhãn lên nhìn, lại đưatới trước mũi ngửi một cái, mùi thảo dược thơm ngát.

"Đừng xem sách nữa, đi, theo ta đi xem thứnày.

" Đường Thải Nhi để giỏ xuống, kéo Lăng Dạ Tầm. Nhưng mất thăng bằng,suýt nữa rơi xuống nước. Lăng Dạ Tầm ôm nàng, hai người lại ngã trên bè trúc,bọt nước bắn khắp nơi, một ít bắn lên mặt Đường Thải Nhi.

Trong mắt Lăng Dạ Tầm hàm chứa một chút ý cười, giơtay lên nhẹ nhàng đem lau những giọt nước kia, thấp giọng nói:

"Sao khôngcẩn thận như vậy.

"

Đường Thải Nhi giơ tay lên lau qua loa mấy cái, nhìnphu quân phóng điện loạn xạ, ho nhẹ hai cái:

"Ta xưa nay đều thế, đi, dậynào.

"

Đường Thải Nhi dẫn Lăng Dạ Tầm tới căn phòng trúc lớnnhất trong nhà, nơi đó cũng là chỗ ở của cha Đường mẹ Đường. Lăng Dạ Tầm nhìnlướt qua, cuối cùng rơi vào trên bóng lưng Đường Thải Nhi đang ngồi xổm.

"Khi ta đến tìm cái xẻng thì phát hiện.

"Đường Thải Nhi vừa nói, vừa lôi ra một rương gỗ lớn khắc hoa văn.

Lăng Dạ Tầm vươn người đến nhìn, cùng lúc đó ĐườngThải Nhi cũng mở rương ra, trong nháy mắt mặt mày đỏ ửng.

Mũ phượng khăn quàng, giá y đỏ thẫm.

Đường Thải Nhi vui vẻ ra mặt, cầm mũ phượng khăn hỉlên cười nói:

"Đây là giá y lúc mẹ xuất giá.

" Vừa nói lại lục lọi ởdưới,

"Ha ha, còn có y phục phụ thân nữa.

"

Lăng Dạ Tầm ngồi xuống, sờ sờ tơ lụa thượng hạng kia, thoáng chút đăm chiêu.

Đường Thải Nhi bên này, đã lấy hỉ phục của tân langra, dựa theo Lăng Dạ Tầm ước lượng mấy lần.

"Không ngờ, vóc người của Lăng Dạ Tầm ngươi cùngphụ thân ta năm đó rất giống nha. Ừ, nhưng mà tay áo hơi ngắn.

"

LăngDạ Tầm đứng lên, để cho nàng có thể ước lượng được tốt hơn, cúi đầu nhìn nụcười luôn ở trên miệng Đường Thải Nhi, đây là nụ cười tươi nhất mấy ngày nay.

"Thải Nhi.

"

"Ừ? A, eo của ngươi sao lại bé như vậy!

"Đường Thải Nhi cầm y phục bao quanh eo ước lượng, sau khi phát hiện không khỏikêu lên,

"Ngươi quá gầy! Phải ăn nhiều một chút!

"

Lăng Dạ Tầm nhợt nhạt cười một tiếng, nắm hai vaiĐường Thải Nhi, đặt nàng đến trước mặt mình:

"Thải Nhi, nàng có nguyện ýgả cho ta không?

"

Đường Thải Nhi sửng sốt, sống lưng cứng đờ. Ngẩng đầunhìn đôi mắt Lăng Dạ Tầm, cảm giác đôi mắt kia tựa như một dải ngân hà, tinhquang kia khiến ình không cách nào muốn rời đi.

Nàng có nguyện ý gả cho ta không?

Ta nguyện ý.

Nhưng mà, ngươi nhơ ra ta chưa? Tình cảm hiện tại đốivới ta là gì? Là trách nhiệm hay chỉ là thương hại?

Đường Thải Nhi cúi đầu cười cười, nắm thật chặt giá ytrong tay, hồi lâu mới nói:

"Không phải ta đã là người của ngươi rồi sao,Hoàng thượng ban hôn. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm dừng một chút, cứ như vậy ôm chặt vainàng, rất lâu sau đó.

"Không giống nhau.

"

Khác ở chỗ nào? ánh mắt Đường Thải Nhi liếc về nơikhác:

"Nói cái này để làm gì chứ, không có gì khác biệt đâu.

"

"Nàng từng nói qua, cha mẹ nàng vẫn có một tâmnguyện, chính tận mắt nhìn nàng xuất giá mặc giá y lên người.

"

Đường Thải Nhi tiếp tục không nhìn hắn, ừ, ta hiểu,ngươi chỉ là thương hại ta. . . . . .

"Nàng đã từng nói qua, nguyện vọng lớn nhất củanàng chính là có thể cùng người mình yêu quy ẩn rừng núi, giống như cha mẹ nànglàm một đôi thần tiên quyến lữ.

"

Cơ thể Đường Thải Nhi run lên, mấp máy miệng, ngướcđầu nhìn ánh mắt nghiêm túc kia, không có chút gợn sóng, đã không còn là chegiấu, mà tồn tại một tia thận trọng và chân tình.

Có một câu trả lời, vào thời khắc này, nét vẽ sốngđộng.

"Nàng còn nói qua, đời này ta đã là người củaĐường Thải Nhi nàng, muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát. Nàng còn nói, thânlà tướng công phải luôn luôn bảo vệ nương tử.

"

trong nháy mắt hai mắt ươn ướt, người trước mắt dầndần nhòa đi. Khóe miệng Đường Thải Nhi không khỏi cong lên một nụ cười, nhưngtrong đôi mắt, giọt lệ lại không ngừng chảy xuống, từng giọt từng giọt, dườngnhư muốn phát tiết mấy ngày nay.

Đến bây giờ trong lòng đều là phiền muộn, giống nhưqua cơn mưa nước mắt, sẽ gặp tinh không vạn lí.

"Ngươi. . . . . . Ngươi. . . . . .

"

"Nàng đã từng nói qua, cho dù ta là ai, cho dù taở đâu, nàng cũng sẽ tìm được ta, làm nương tử của ta. . . . . .

"

"Ngươi nhớ lại? Ngươi đã nhớ lại? ! ! Ngươi thật.. . . . .

" Đường Thải Nhi bắt được vạt áo Lăng Dạ Tầm, một lần lại một lầnhỏi.

Lăng Dạ Tầm khẽ cong đuôi mắt, cười giống như mê hoặcvạn thiên.

"Ô ô ô! !

" Giây tiếp theo Đường Thải Nhi,gào khóc,

"Dạ Nhi thối! Ô ô! Dạ Nhi thối! !

" Mắng hai câu, liền nhàovào trong ngực Lăng Dạ Tầm, đánh đấm gọi mắng, liều mạng bôi toàn bộ nước mắtnước mũi lên bạch y của Lăng Dạ Tầm.

Lăng Dạ Tầm nhíu nhíu mày, một giây kế tiếp đành phảicười cười, tiếp tục ôm Đường Thải Nhi, bất đắc dĩ nói:

"Chẳng lẽ định đánhchết tương công nhà nàng sao?

"

"Dạ Nhi thối, ngươi rõ ràng nhớ ta, tại sao khôngnói ra chứ, ô ô! Ngươi có biết ta rất khó xử hay không, cũng không biết làm saođể quyến rũ khối băng lớn như ngươi!

"

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm co giật, nhàn nhạt lặp lại mộtlần,

"Quyến rũ. . . . . .

"

Đường Thải Nhi ngồi thẳng lên, lau nước mắt, con mắtđã hồng hồng,

"Nói, lúc nào thì nhớ lại!

"

"Vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn, chỉ được mộtphần.

"

"À. . . . . .

" Chân mày Đường Thải Nhi xoăntít, giơ tay lên thăm dò mạch đập của Lăng Dạ Tầm, lại quan sát sắc mặt củahắn, không xác định nói:

"Có lẽ ban đầu lượng thuốc ngươi uống không đủ,cho nên mới xuất hiện hậu di chứng loại mất trí nhớ này.

"

"Ừ, có lẽ vậy.

"

"Dạ Nhi.

"

"Ừ.

"

"Dạ Nhi ơi

~~"

"Ta ở đây.

"

"Dạ Nhi của ta! !

" Giây tiếp theo Đường ThảiNhi nhảy một cái, bất chợt nhảy lên người Lăng Dạ Tầm, hai chân kẹp ở eo hắn,phần trên hung hăng ôm lấy hắn,

"Ha ha, Dạ Nhi của ta đã trở về.

"

Lăng Dạ Tầm một tay gỡ Đường Thải Nhi đang bám trênngười xuống, cười nói:

"Đừng làm rộn.

"

"Ngươi rốt cuộc đã trở lại! Nhớ ngươi muốn chết!Ta thật là sợ ngươi sẽ vĩnh viễn không nhớ ra ta, thật sự rất sợ, con bà nó chứcái bánh quai chèo!

" Đường Thải Nhi vui mừng sôi nổi, xúc động dắt tayLăng Dạ Tầm, giống như tìm lại được hài tử.

Đường Thải Nhi lại nhảy đến gần Lăng Dạ Tầm nhìn tráinhìn phải, nhìn hết một lượt,

"Đại mỹ nhân, cười cho gia một cái.

"

Khuôn mặt Lăng Dạ Tầm, trong nháy mắt đen sì.

"Đợi lát nữa phải nói cho cha mẹ biết, vừa vặnhai phu quân của ta . . . . . . A, ngươi dám đánh ta?

" Đường Thải Nhi xoaxoa cái trán, người này lại dám gõ đầu mình.

Lại thấy khóe miệng đối phương mang theo ý cười, trongmắt toàn là cưng chiều, êm ái nói:

"Cái gì mà hai, nàng vốn là chỉ có mộtmình ta.

"

Đầu này đang ầm ĩ, lại nghe bên tai truyền đến tiếnggió. Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm cùng lúc ngừng lại, bốn mắt nhìn ra ngoàiphòng.

Có người, là ai?

## 54. Chương 54 : Bái Hôn Truớc Mộ

Lăng Dạ Tầm vô thức che chắn Đường Thải Nhi ở saulưng, dẫn đầu ra khỏi phòng trúc.

Chỉ thấy dưới thác nước phía xa, một nam tử thân caotám thước, nhìn thẳng một đường thấy mái tóc đó. Hắn mặc một bộ thanh sam, mộtlớp áo choàng sa mỏng, nhìn từ xa, làm cho người ta ngạc nhiên chính là mái đầubạc trắng không tạp chất. Bộ dạng sừng sững trong gió như thế, nhìn rất giốngtiên nhân.

Đường Thải Nhi nhìn đến ngây ngốc, nhưng giây tiếptheo ánh mắt liền căng thẳng. Ý thức được nơi này vì sao lại có người vào được!Chẳng lẽ người trước mắt chính là kẻ đã giết cha mẹ mình? ! Đang suy tính, móngtay đã tẩm độc, lắc mình một cái, đánh tới hướng đối phương.

Người vừa tới hiển nhiên không có nội lực mà cũngchẳng có công phu, thấy Đường Thải Nhi tấn công, hơi lui lại mấy bước, châm độctrong tay chợt lóe, liền bắn hướng Đường Thải Nhi.

Chẳng qua là hắn không ngờ tới, nếu luận thi châm,Đường Thải Nhi so với hắn còn cao tay hơn. Lúc này vững vàng nắm được độc châm,một tay khác đã khóa hầu kết của người tới.

Lăng Dạ Tầm phi thân tới, thản nhiên nhìn Đường ThảiNhi, mềm mỏng trách mắng:

"Lần sau, không được ném mạnh như vậy.

" Nếuđối phương có võ công cao không lường được, lúc này, chẳng phải nàng đã bỏ mạngdưới chưởng của kẻ khác sao?

Hai mắt người nọ chớp chớp vẫn yên ả như mặt nước, rồikhông hề chớp mắt nhìn chằm chằm Đường Thải Nhi. Trên mặt không hề có vẻ sợhãi, giống như lúc nãy mạng treo lơ lửng là người khác không phải hắn.

"Ngươi là ai?

" Dưới tay Đường Thải Nhi hơidùng sức, ép hỏi.

Người tới cười cười, mở miệng hỏi:

"Là Thải Nhisư muội sao?

"

"Ngươi? !

" Đường Thải Nhi sửng sốt, quét namtử trước mặt từ trên xuống dưới.

"Tại hạ Ưng Thiên Ngô, chính là đại đệ tử củaGiang Vô Nhai.

" Giọng của Ưng Thiên Ngô rất êm ái, như gió xuân lướt nhẹqua mặt.

Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm ăn ý liếc mắt nhìn nhau,lại nói:

"Huynh, vì sao lại ở đây?

"

Ưng Thiên Ngô cười cười, cúi đầu nhìn Đường Thải Nhiđang khóa tay của mình. Sau đó Thải Nhi mới ý thức được, lúng túng thu tay về.Nghe đối phương nói:

"Ta tìm sư phụ.

"

"Tìm sư phụ?

"

"Thực không dám giấu giếm, gia sư đã mất tích gầnnửa năm, không có tin tức nào. Tới đây quấy rầy, cũng là hành động bất đắcdĩ.

" Ưng Thiên Ngô quay đầu, nhìn về phía hai mộ phần bằng đá kia, im lặngthở dài, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Đường Thải Nhi cười nói:

"Sợ là sư huynh phảithất vọng ra về rồi, Giang sư bá không có ở đây.

"

"Ừ.

"

Lăng Dạ Tầm nhìn đối phương, giây tiếp theo ánh mắtbỗng sắc bén, hơi dâng lên sát ý.

Ưng Thiên Ngô nhạy bén phát hiện, xoay đầu lại lui vềphía sau mấy bước. Chân mày hơi nhíu lại nhìn Lăng Dạ Tầm, thầm nghĩ sát khícủa người này quá nặng. Tại sao Thải Nhi sư muội lại ở đây với hắn?

Trước đó vài ngày có suy đoán rằng, đệ tử của Giang VôNhai đã đồng ý dốc sức vì phủ Thái tử. Người trước mắt, dùng có lợi, không cóhại.

Đường Thải Nhi đến gần, chắn trước mặt Ưng Thiên Ngô,cười nhìn Lăng Dạ Tầm:

"Dạ Nhi, không thể.

"

Lăng Dạ Tầm trầm giọng nói:

"Sao?

"

Đường Thải Nhi biết rõ Lăng Dạ Tầm gần như đã nhớ lại,hắn ngoài là Dạ Ngu Ngốc ra, còn là người nhà Đế vương. Nếu bắt hắn khôngtranh, không đoạt, không mưu tính, là không thể.

Đường Thải Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Ưng ThiênNgô, hỏi:

"Sư huynh hiện giờ đang dốc sức vì ai?

"

Ưng Thiên Ngô không hiểu lắm, nhưng trên mặt vẫn làgió êm sóng lặng,

"Du tẩu tứ phương, không dốc sức vì ai cả.

"

Đường Thải Nhi gật đầu, lại hỏi:

"Nếu như triềuđình chiêu hàng, không biết tâm ý của sư huynh như thế nào?

"

"Không đi.

" Ưng Thiên Ngô lạnh nhạt nói,

"Thiên Ngô sinh ra ở giang hồ, nhất định sống ở giang hồ.

"

Đường Thải Nhi vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, cất cao giọngnói:

"Không hổ là sư huynh nhà ta.

" Một giây kế tiếp, thân thể liềnbị Lăng Dạ Tầm lôi ngược trở lại.

"Dạ Nhi, ngươi xem, huynh ấy không có uyhiếp.

"

"Chỉ sợ vạn nhất. . . . . .

"

"Sẽ không, đúng không, sư huynh?

" Đường ThảiNhi hướng về phía Ưng Thiên Ngô dí dỏm nháy mắt, làm ám hiệu.

Mắt Ưng Thiên Ngô khẽ cong, lộ ra nụ cười mê người,thản nhiên gật đầu một cái.

"Hai vị ở đây lâu chưa?

" Đến phiên Ưng ThiênNgô đặt câu hỏi. Mắt hắn màu nâu nhạt nhìn lướt xung quanh, cuối cùng rơi trênngười Đường Thải Nhi.

"Không lâu, ta cũng mới về mấy ngày.

" ĐườngThải Nhi nói xong, theo bản năng nhìn về phía mộ phần của cha mẹ.

Ưng Thiên Ngô khẽ cau mày, xoay người cất bước đi tới,đưa tay sờ sờ bài vị trên có khắc chữ, lại nhìn bùn đất đã sớm khô quắt. Tronglòng nhất định có cân nhắc, nhưng không tiện hỏi nhiều, bèn quỳ gối trước mộphần, rất cung kính dập đầu ba cái.

"Ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ, báo thù cho chamẹ.

" Đường Thải Nhi đi tới trước mộ phần, căm hận nói.

Lăng Dạ Tầm suy nghĩ kĩ chốc lát nói:

"Liệu haivị tiền bối có kẻ thù nào không?

"

Đường Thải Nhi lắc đầu, cũng không biết. Lại thấy lúcnày hai mắt Ưng Thiên Ngô vừa động, lãnh đạm nói:

"Theo ta được biết, nếubàn về cừu gia, sợ chỉ có một.

"

"Ai?

"

"Cũng là chuyện hơn mười năm trước, Giang thànhHồng Diệp sơn trang.

" Tiếng của Ưng Thiên Ngô rất nhẹ, nhưng rõ rang vẫnnghe được một tia ưu thương.

Đường Thải Nhi không rõ nguyên cớ, lắc đầu nói:

"Cha mẹ xưa nay không cùng người khác kết thù kết oán, làm sao lại. . . .. .

"

Ưng Thiên Ngô ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp tụcquỳ gối trước mộ phần. Bóng lưng nhìn qua rất gầy yếu cũng không có sức lực,mái tóc trắng lúc này có một ít xõa xuống dưới, mềm mại như thác nước mùa thu,trong veo đổ xuống.

"Cụ thể là chuyện gì, ta cũng không biết, chẳngqua là có nghe sư phụ tiếc hận, nói hai người Đường Sư bá thiếu Hồng Diệp sơntrang mấy chục mạng người.

"

Cơ thể Đường Thải Nhi run lên, suýt nữa ngã xuống.Lăng Dạ Tầm vững vàng đỡ nàng từ phía sau, tròng mắt âm trầm nhìn về phía ƯngThiên Ngô:

"Sư phụ ngươi vì sao nhắc tới chuyện này với ngươi?

"

Ưng Thiên Ngô liếc mắt nhìn Lăng Dạ Tầm, lại quay đầulại,

"Việc này nên hỏi lão nhân gia.

"

Đường Thải Nhi cười mỉa, vuốt ve ngực Lăng Dạ Tầm, sợrằng lão nhân gia đã bị sư huynh có khí chất vân đạm phong thanh\* này làm chobảy lỗ\*\* chảy máu rồi.

(\*Vânđạm phong thanh: Nhẹ nhàng hờ hững thanh khiết như mây mỏng)

(\*\*Bảylỗ: Hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi, miệng)

ƯngThiên Ngô đứng dậy, bàn tay phủi nhẹ bùn đất dính dưới vạt áo. Sợi tóc tuyếttrắng thuận thế rũ xuống, lại bị hắn hất ra sau lưng.

Thật đẹp, xinh đẹp không nhiễm khói lửa nhân gian.

Đường Thải Nhi híp mắt, cảm khái như thế.

Lại ngẩng đầu thấy Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm đềuđang nhìn hắn, không khỏi ngẩn người. Nhìn lướt qua sợi tóc tuyết trắng củamình, thờ ơ cười nhạt nói:

"Bị trúng độc, nên tóc bạc trắng.

"

"Sư huynh, Thải Nhi có một chuyện muốn hỏi.

"

Ưng Thiên Ngô liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, cười nói:

"Muội nói đi, chẳng qua là, Thải Nhi đừng nói quá nhiều, ta lo lắng, kiếmcủa hắn sớm muộn hì cũng lấy tính mạng ta.

"

Đường Thải Nhi liếc mắt nhìn Lăng Dạ Tầm sau lưng, lạithấy khóe miệng hắn cong lên nụ cười thật nhạt,

"Làm sao được, người là sưhuynh của Thải Nhi, cũng là người trong nhà.

"

"Coi trọng Thiên Ngô rồi.

" Ưng Thiên Ngô dịudàng nói, đôi mắt dài nhỏ híp lại, hàm chứa ý cười,

"Thải Nhi muốn hỏiđiều gì?

"

"Giang sư bá còn thu đồ đệ khác đúng không? Lớntuổi hơn ta. . . . . .

"

Ánh mắt Ưng Thiên Ngô có chút hoảng hốt, không đáp màhỏi ngược lại:

"Vì sao Thải Nhi hỏi như vậy?

"

"Thực không dám giấu giếm, trước đó vài ngày, cómột nữ tử tới tìm ta, tự xưng là sư tỷ của ta. Cha mẹ ta cả đời không thu đồđệ, cho nên đoán rằng chắc là đồ đệ của Giang sư bá.

"

Ưng Thiên Ngô rũ hai mắt xuống, suy nghĩ chốc lát lạinói:

"Nàng kia đang ở đâu?

"

Đường Thải Nhi liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, người sau nóitiếp:

"Người này chắc là phục vụ cho đương kim Thái tử.

"

Ưng Thiên Ngô suy tư trong chốc lát, lại vẫn không trảlời vấn đề của Đường Thải Nhi, nhưng câu trả lời đã rõ mồn một, người này tấtnhiên có tồn tại, mà lại là người Ưng Thiên Ngô biết.

Đường Thải Nhi còn muốn hỏi, lại nghe Ưng Thiên Ngôdịu dàng nói:

"Thải Nhi, ta cũng không thể xác định người này là ai, bâygiờ cũng không tiện kể.

"

"Vậy. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm đè bả vai Đường Thải Nhi, nói:

"Hắnkhông chịu nói, thì đừng hỏi.

"

Đường Thải Nhi nhún vai một cái cười nói:

"Đượcrồi, dù sao, còn có thể gặp lại mà.

" Lời này thoải mái nói xong, lại làmcho ánh mắt Lăng Dạ Tầm âm trầm, nếu gặp lại. . . . .

"Sắc trời đã tối, tối nay sư huynh cứ ở tạm chỗnày đi.

" Đường Thải Nhi đề nghị.

Kết quả là, tối nay có nhiều hơn một đôi đũa, Lăng DạTầm cũng nướng nhiều hơn một con gà.

Ngay đêm đó, Đường Thải Nhi ôm giá y nằm ở trêngiường, khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười. Suy nghĩ một chút, tâm huyếtdâng trào mặc giá y vào, sửa sang lại búi tóc, đeo mũ phượng khăn quàng lên.Tay nắm chặt khăn hỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn Lăng Dạ Tầm của mình:

"Như thế nào?

"

Lăng Dạ Tầm cười sủng nịnh, nâng cằm Đường Thải Nhi,cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi kia, giống như chuồn chuồn lướt nước rồi lạingẩng đầu.

Đường Thải Nhi đỏ mặt, đẩy Lăng Dạ Tầm ra, làm nũng cảgiận nói:

"Dạ Nhi thối, hỏi chàng như thế nào, chàng lại ăn đậu hủ củata.

"

"Tú sắc khả xan\*.

" Lăng Dạ Tầm khẽ nhả ramấy chữ, khiến cho Đường Thải Nhi nở nụ cười.

(\*Tú sắc khả xan: sắc đẹp có thể ăn được)

Lăng Dạ Tầm nhìn hỉ phục của tân lang trong rương nói:

"Có tân nương, sao có thể không có tướng công xứng đôi chứ?

" Dứt lời,cầm hỉ phục lên, mở tay áo ra, mặc vào trong người, ngón tay khẽ cài, lại thắtmột nút, liền mặc xong một thân hồng y.

Đường Thải Nhi nghiêm túc vỗ tay cổ vũ,

"Tốc độ,tốc độ, phu quân cởi y phục rất nhanh, thì ra mặc vào cũng nhanh như vậy.

"

"Thải Nhi, ta nợ nàng một hôn lễ long trọng. Hômnay, chỉ có thể để bóng đêm làm bạn, ánh trăng làm chứng, suối nhỏ thành khách.Nàng có bằng lòng hay không?

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi cong thật cong, nụ cười kialàm thế nào cũng không che giấu được.

Cũng đúng lúc này, từ cửa truyền đến một tiếng cườikhẽ, hai người nhìn, hóa ra là Ưng Thiên Ngô đang đứng ở cửa nhìn hai ngườicười cười.

"Nhị vị có cần hỉ bà hô mấy tiếng nhất bái thiênđịa không?

" Giọng nói quạnh quẽ của Ưng Thiên Ngô vang lên trong phòng.

Đường Thải Nhi mặt mày đỏ bừng, ho khan mấy tiếngkhông trả lời.

Lăng Dạ Tầm cười cười, rút khăn hỉ trong tay ĐườngThải Nhi ra. Đường Thải Nhi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, gió nhẹ lướtqua, khăn hỉ đã trùm lên đầu.

"Làm phiền Ưng công tử.

" Lăng Dạ Tầm hướngvề Ưng Thiên Ngô nói một câu, lại cúi đầu, thì thầm bên tai Đường Thải Nhi,

"Nương tử, chúng ta đi thôi.

"

Gió nhẹ chợt nổi lên, thổi bay giá y đỏ thẫm, khăncưới phiêu động, lộ ra kiều dung của mỹ nhân.

Hoa đăng pháo hoa, chậm rãi cháy, soi con đường báihôn.

Không chiêng trống, không kèn thổi hỉ nhạc, không kiệuhoa đẹp đẽ vững vàng đi trước. Chỉ có đôi tay kia, lẳng lặng nắm chặt tay mình,từng bước đi xuống thềm trúc.

Tân lang thỉnh thoảng quay đầu lại, ý cười trong mắt,nhìn chăm chú vào đôi mắt đang cong lên dưới lớp khăn hỉ.

Như thế gặp nhau, như thế yêu nhau, như thế gặp lại,cứ như thế, bên nhau trọn đời.

Đêm thu, rất lạnh. Bên trong hẻm núi, ánh trăng phủkín.

Nhưng cùng nắm tay như vậy cũng thật ấm áp, ấm đến nỗikhiến hai mắt Đường Thải Nhi hoen đỏ. Câu nói đùa đã thành sự thật, từng chơiđùa đã thành thật lòng. Trời xanh thích đùa giỡn con người, Đường Thải Nhi lạimuốn hét thật to, muốn nói trời xanh đối đãi nàng không tệ.

Cước bộ dừng lại trước mộ phần, xoay người qua, haingười đối diện nhau.

Gió thổi, đem vạt áo của nàng phủ lấy giày của hắn.Buông tay ra, hai người hơi lui về phía sau, tim lại càng đập mạnh.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên bên tai:

"Nhất bái thiên địa.

"

Tân lang nhìn tân nương cười, ánh mắt kia có rất nhiềucảm xúc, không nói rõ ra, nhưng lại rõ rang hiểu được, đó là một chữ “Tình”.

Cả hai xoay người hướng ánh trăng dưới dòng suối, ăný, khom người cúi đầu.

"Nhị bái cao đường.

"

Xoay người, mặt hướng trước mộ phần, hai người đềudừng một chút. Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn mắt Lăng Dạ Tầm, nhoẻn miệng cười.

”Cha mẹ từng nói qua, phải tận mắt nhìn ta mặc giá yđỏ thẫm, gả cho phu quân.”

Đường Thải Nhi cười cười, cùng Lăng Dạ Tầm, cung kínhcúi đầu.

Hai mắt Ưng Thiên Ngô cũng nhuộm đầy vui vẻ, nhìn tânnhân trước mắt, tự đáy lòng phátra câu chúc phúc,

"Phu thê giao bái.

"

"Thải Nhi, có nguyện gả cho ta?

"

Nguyện ý, ta nguyện dùng cả đời bầu bạn bên cạnhchàng, chỉ vì biết quân thâm tình không đổi, ta cũng như vậy.

Đối diện nhau cúi đầu, ánh trăng càng rõ, gió thu càngmềm.

Lăng Dạ Tầm chậm rãi đưa tay, nhấc khăn hỉ lên, lộ rakhuôn mắt đã sớm ửng hồng của Đường Thải Nhi.

Ưng Thiên Ngô cười nhạt mấy tiếng, xoay người rời đi,để ánh trăng lại cho hai người tự thưởng thức.

"Đồ ngốc, nhìn cái gì lâu như vậy.

" ĐườngThải Nhi không chịu nổi ánh mắt nóng rực của Lăng Dạ Tầm, quay mặt qua chỗkhác.

Lăng Dạ Tầm cười nhẹ nâng cằm của nàng lên, để nàngnhìn mình, giọng êm dịu như nước:

"Nhìn nương tử của ta, vừa vặn dưới ánhtrăng, càng thêm quyến rũ.

"

"Miệnglưỡi trơn tru.

"

Lăng Dạ Tầm không rảnh tay, ôm sát Đường Thải Nhi vàongười, để nàng dán trên người mình, cúi đầu, lướt qua làn môi son kia.

Vong Xuyên cốc, vào quên đời.

Tân hôn, cỏ cây làm khách, ánh trăng làm chứng. Khôngcó âm mưu, không có tính toán, không có lừa gạt.

Một đêm này, bọn họ thoát khỏi tất cả vướng bận, tấtcả gánh nặng.

Nhưng, cũng chỉ có một đêm này. . . . . .

## 55. Chương 55 : Ân Ái Trở Về

Mùng một tháng chạp, ba người cùng nhau xuất cốc. ƯngThiên Ngô cáo biệt hai người, cùng hai người ngược đường rời đi. Đường Thải Nhiđưa mắt nhìn theo bóng lưng của hắn, cảm khái nói:

"Là độc gì, lại khiếnhắn một đêm tóc đã bạc trắng.

"

Lăng Dạ Tầm không để ý tới Đường Thải Nhi tự nói, trựctiếp ôm eo của nàng, nhảy lên ngựa.

Thúc ngựa rời đi, theo đường cũ trở về.

Theo thường lệ, trên đường hai lần bị ám sát, lúc đếnkhu vực sát cổng thành thì một nam tử áo đen điều khiển xe ngựa đến, giúp haingười giải vây. Một đường đánh đánh giết giết, Lăng Dạ Tầm tuy không mỏi mệt,song lại sinh ra lửa giận.

Đường Thải Nhi sờ cằm cảm khái, vây cánh của Thái Tửquả nhiên là tin tức nhạy bén. Tung tích Lăng Dạ Tầm bị bọn chúng nắm chắc từngcái không sai một li.

Chẳng lẽ vì Lăng Dạ Tầm có tướng mạo xuất chúng, nênbọn chúng dựa vào cái này để lần theo dấu vết? Nhưng trong thiên hạ, ngườituyệt sắc cũng không phải chỉ có một mình hắn. . . . . . Đuổi giết trắng trợnnhư thế, không sợ truyền tới tai Hoàng đế Lão tử sao, phán hắn tội giết huynhđệ?

Theo nam tử áo đen cao lớn vào thành, trở về Vươngphủ.

Lăng Dạ Tầm mặc cho Đường Thải Nhi kéo hắn đi tới thưphòng, dọc đường đi dọa không ít nô bộc, nha hoàn khiếp vía.

Vốn tưởng rằng Vương gia có tính tình âm lãnh, nhấtđịnh sẽ không nổi lên ham muốn với nữ sắc. Biết bao nhiêu tiểu thư khuê các bịném vào đây cũng đành tay không trở về. Hoàng thượng ban thưởng phi, Lẫm VươngPhủ từ trên xuống dưới cũng không coi trọng chuyện này, nhưng không ngờ, chỉkhông thấy Vương gia và Tân phi mấy ngày, lúc xuất hiện lại đằm thắm như thế.

Lâm Mục thấy vậy, tâm thần càng thêm chấn động. Sau đócùng mọi người cúi đầu thỉnh an:

"Vương gia, nương nương.

" Chân màynhăn lại. Lúc trước Lăng Dạ Tầm trở về Vương Phủ, khi tỉnh lại đối với trí nhớlưu lạc giang hồ trước kia không nhớ được mấy. Từng lệnh hắn đi điều tra ĐườngThải Nhi, tâm ý như thế nào, hắn rất rõ ràng. Nhưng hắn không muốn một nam nhânsắp trở thành Đế vương lại bị một nữ nhân dắt tay đi. Lăng Tiêu Doanh là nhượcđiểm của hắn, một là đủ. Cho nên hắn nói với Lăng Dạ Tầm toàn bộ thông tin vềĐường Thải Nhi, nhưng quan hệ giữa hai người bọn họ thì một chữ cũng không nhắctới.

Hoàng thượng ban thưởng phi là việc ngoài dự đoán củahắn. Hôm nay hai người như thế, có thể cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Chẳng qua là, nữ nhân này, nên giữ hay là không nêngiữ, Lâm Mục hắn phải xem xét kỹ càng.

Lăng Dạ Tầm thấy Lâm Mục như có điều suy nghĩ, nêndừng lại trước mặt hắn, hỏi:

"Trong phủ có chuyện gì sao?

"

Lâm Mục ngẩng đầu, sau đó cúi đầu nhắm mắt bẩm báonói:

"Hoàng hậu sai người đưa thư tới, nói là nếu Vương gia có thời gian,thì mang theo Đường phi nương nương vào cung thỉnh an người.”

Đường Thải Nhi nghe được câu này, mới phát hiện mìnhthật sự không biết chút nào về gia cảnh của Lăng Dạ Tầm. Vị Hoàng hậu này, làmẹ đẻ của hắn sao?

Lăng Dạ Tầm xoay người đi vào thư phòng, Lâm Mục theosát phía sau. Đường Thải Nhi liếc nhìn hai người, cũng nghênh ngang phóngkhoáng đi vào. Chân vừa bước vào một bước, liền bị ánh mắt lạnh như băng củaLâm Mục áp chế.

Đường Thải Nhi liếc nhìn Lăng Dạ Tầm, do dự hỏi:

"Ta không thể vào sao?

"

Lăng Dạ Tầm ngồi vào chủ vị, nhìn Đường Thải Nhi cườikhẽ,

"Dĩ nhiên có thể.

"

Lâm Mục đành phải thu hồi ánh mắt, thay bằng nụ cười,hướng chỗ ngồi bên cạnh nói:

"Đường phi nương nương mời ngồi.

"

"Ha ha, ừ.

" Đường Thải Nhi bước nhanh vào,đặt mông ngồi vào ghế bên cạnh Lăng Dạ Tầm.

Nam tử mặc đồ đen lúc nãy mới đón hai người đang bưnghai chén trà nóng vào, bên hông của hắn còn đeo bội kiếm, vẻ mặt nghiêm túc đặtchén trà trên bàn, giữa Lăng Dạ Tầm và Đường Thải Nhi. Đặt xong, cầm khay cungkính khom người nói:

"Vương gia, nương nương mời dùng trà.

"

Đường Thải Nhi cười hì hì nâng chén trà uống cạn mộthớp, đưa mắt nhìn ngoài cửa một chút, đúng là không thấy nha hoàn Lục nhi bênngười Lăng Dạ Tầm trước đây.

"Thượng Quan Linh. . . . . .

"

"Đến đây!

"

Lăng Dạ Tầm đầu kia mới vừa mở miệng, đầu này một thânảnh màu xanh liền đi vào, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ghế đặt bên cạnh thủ vị,đã có người ngồi rồi.

Đường Thải Nhi híp mắt nhìn một chút, hồ ly hồ ly, quảnhiên là con hồ ly này. Một thân lục y này, hắn mặc vừa vặn rất hợp.

"Lão Hắc, cho ta và Lâm một chén trà.

"

Nam tử áo đen lĩnh mệnh, đi ra ngoài tiếp tục rót trà.

Lăng Dạ Tầm liếc nhìn bóng lưng nam tử áo đen đi rangoài, hướng về Quan Linh hỏi:

"Hắn là người ngươi mới tìm?

"

"Ừ, Lục nhi ta đã xử lý, nàng sẽ không xuất hiệnnữa, Lâm bá cũng đã chết ở thôn không biết tên.

" Thượng Quan Linh vừa xoaxoa quả táo trong tay vừa báo cáo.

Lâm Mục ngồi xuống phía đối diện với Quan Linh, đốivới việc Lâm bá chết đi có chút ngạc nhiên:

"Lâm bá hắn?

"

Thượng Quan Linh trừng mắt nhìn:

"Hắn nói tungtích của tiểu Tầm Tầm và nương nương chúng ta cho vây cánh của Thái Tử, ngườiphản bội, không giữ lại được.

"

Lâm Mục gật đầu một cái, có chút đau lòng:

"KhiếnVương gia lần nữa rơi hiểm cảnh, là thuộc hạ thất trách.

"

Lăng Dạ Tầm cười, cũng không có ý trách tội Lâm Mục,lại nói:

"Ngươi phải bố trí việc buôn bán muối ở Giang châu, không tráchngươi được.

"

Thượng Quan Linh điều chỉnh tư thế, nhíu mày nói:

"Bảy ngày sau Thái tử sẽ xuất chiến phía đông.

"

Lâm Mục cười cười nói tiếp:

"Ta chỉ cần mộtngười, là có thể mượn cơ hội này dồn Thái tử vào chỗ chết.

"

Đường Thải Nhi chống cằm, nhìn từng người trong phòng,không hiểu nhiều lắm đối với kế hoạch tính toán mà bọn họ đề ra. Do dự một lúcnói:

"Không bằng, các ngươi cứ nói chuyện, ta đến xem bệnh cho Doanhnhi.

"

Lăng Dạ Tầm ngẩng đầu lên, nhìn nàng. Cong hai mắt,gật đầu một cái, nói một câu,

"Được.

"

Thượng Quan Linh rùng mình một cái, ê ẩm nói:

"Lạnh quá.

"

Một giây kế tiếp, ánh mắt dịu dàng kia liền chuyểnthành lệ quang âm ngoan bắn về phía hắn, Thượng Quan Linh vội vàng nhìn trời, không muốn nhìn ánh mắt đángghét kia.

Đợi Đường Thải Nhi rời đi, Lăng Dạ Tầm mới mở miệngnói:

"Thái tử bây giờ đối với Uông Vân phi như thế nào?

"

"Coi như tín nhiệm.

" Lâm Mục đáp.

Lăng Dạ Tầm gật đầu một cái,

"Sau chuyện buôn bánmuối ở Giang châu, Thái tử sẽ càng tín nhiệm nàng ta.

"

Khóemiệng Thượng Quan Linh cong lên nụ cười hồ ly,

"Quá mức tín nhiệm mộtngười, luôn không phải là chuyện tốt.

"

Lăng Dạ Tầm cười mà không nói.

Một nơi khác, Đường Thải Nhi đầu tiên là cùng nha hoàn đi xuống, tắm rửa, thaybộ quần áo mới. Người tắm rửa sach sẽ, nhẹ nhàng khoang khoái mới mang theothuốc tới y dược quán của Lẫm Vương phủ —— Doanh An uyển.

Trong Doanh An uyển, mấy lão đầu đang bận làm việc củamình, hai người bào chế thuốc, một người ở sắc thuốc, một người ở bàn ghi chép,một người cầm sách đứng trước giá thuốc tìm kiếm.

Đường Thải Nhi vừa mới bước vào, lão đầu đang lật dượcliệu liếc nàng một cái, liền lạnh lùng nói:

"Doanh An uyển là nơi quantrọng, những người không có phận sự chớ có vào trong!

"

Tiếng hô kia, từng chữ tròn đầy, âm vang có lực. ĐườngThải Nhi sợ tới mức đứng ở cửa run run, theo bản năng thu bước ra lại.

"Ta, tới lấy thuốc.

"

Lão đầu đang ghi chép lúc này ngẩng đầu lên,

"Viện nào phái tới?

"

Đường Thải Nhi suy nghĩ một chút, nói:

"TiêuDoanh hiên.

"

"Có phải là thân thể công chúa khó chịu?

"

Đường Thải Nhi lắc đầu một cái, nói:

"Chữa trịbệnh mắt của công chúa, cần mấy vị thuốc.

"

Lời này vừa nói ra, tất cả lão đầu trong Doanh An uyểnđều ngẩng đầu nhìn sang, một đám đều mang biểu cảm giật mình.

"Ai kêu ngươi tới?

"

"Lẫm Vương gia.

"

"Là đại phu khác tới đây? Trị bệnh mắt cho côngchúa?

"

Đường Thải Nhi cười ha ha, giơ tay lên chỉ vào mình:

"Ta chính là vị đại phu kia.

"

Bảy lão đầu nghe xong, nhìn nhau một cái, đều mangbiểu tình cười nhạo. Cuối cùng lão đầu vừa nãy lớn tiếng rống to với Đường ThảiNhi lại đẩy nàng ra ngoài:

"Đi đi đi, chớ có tới đây quấy rối, bằng khôngsẽ không có điểm tâm ăn.

"

Mặt Đường Thải Nhi co giật nhìn tất cả lão đầu râu bạcđều bận rộn làm việc của mình, tự tôn bị đả kích mạnh. Nàng bước nhanh vọt vàotrong, xốc váy lên, nhấc chân đạp vào cái cối xay thuốc trên bàn, vẻ mặt đườnghoàng:

"Bổn nương nương tới lấy thuốc, các ngươi dám không cho sao?!

"

"Nương nương?

"

"Cái gì?

"

"Nơinày có nương nương sao?

"

Một lão đầu gầy như cây sậy ngừng công việc trên taylại, hỏi nhau.

Đường Thải Nhi hếch mũi, cười nói:

"Bổn nươngnương là phi tử mà Hoàng thượng ngự tứ cho Vương gia, phong hào Đường phi nươngnương

~"

"Này. . . . . .

"

"Không tin sao? Các ngươi ra ngoài, tùy tiện hỏimột người sẽ biết.

"

Nhóm lão đầu lộ vẻ mặt khó xử, chỉ đành phải qua loathỉnh một tiếng an, nói một câu thảo dân tham kiến Đường phi nương nương.

ĐườngThải Nhi chậm chậm, để chân xuống, hất la quần bằng gấm lên. Cầm lấy giấy dai (giấy gói hàng loạidày) bên cạnh, đi về phía giá thuốc, kéo ngăn tủ ra, bắt đầubốc thuốc.

Bốc Đảng Ô, một lão đầu hoa dung thất sắc nói:

"Phải có nhưng, đây là có tính hàn, đối với thân thể công chúa khôngtốt.

"

Bốc Tân Giáp Tử, một lão đầu trợn mắt hốc mồm nói:

"Thường thường không thể, đây là vật ngậm độc dược, bốc nhiều như vậy, sẽchết người!

"

Bốc Hoa Vân, lại một lão đầu hô to gọi nhỏ nói:

"Nương nương không hiểu nhưng ngàn vạn không thể làm loạn được! Hoa vânnày sao có thể phối cùng Đảng Ô chứ! Nóng lạnh tương khắc a!

"

Đường Thải Nhi bạo phát, hét lên một tiếng, tức giậntrừng chúng lão đầu:

"Đừng ầm ĩ! Các ngươi biết ta là ai không? !

"

"Ai?

" Năm miệng đồng thanh.

Đường Thải Nhi hé mắt, phun ra chân tướng:

"Tạihạ chính là độc y nổi danh trên giang hồ, Đường Cảnh.

"

"Nương nương, người là nữ tử. . . . . . Đường độcy kia là nam tử. . . . . .

" Một vị lão đầu không tin lời nói của ĐườngThải Nhi.

"Ta giả nam không được sao?

"

"Xảy ra chuyện gì?

"

Một giọng nói trầm thấp từ cửa truyền vào, dọa mọingười đồng loạt quay đầu lại. Mấy lão đầu vội vàng đổi lại khuôn mặt cung kính,khom người nói:

"Thảo dân bái kiến Vương gia, Vương gia thiên tuế.

"

Đường Thải Nhi ôm gói thuốc, tiến về phía Lăng Dạ Tầmcười ha ha:

"Nhanh như vậy đã tới rồi sao.

"

"Ừ.

"

"Tavừa bốc thuốc xong, đang chuẩn bị nấu thuốc.

" Đường Thải Nhi quơ quơ thuốctrong tay, cười nói.

Đại phu đứng ở hai bên nàng đều lộ vẻ mặt khó xử, hiểnnhiên không muốn để Đường Thải Nhi lấy sai mạng người. Ngoài dự đoán mà pháthiện, không ngờ Vương gia lại vô cùng tín nhiệm vị nương nương này, còn nói:với nàng

"Được, ta cũng tới.

"

"Vương gia. . . . . . Y thuật của nương nương. .. . . .

" Một vị lão đầu can đảm tiến lên góp ý. Lời vừa mới nói được mộtnửa, liền nghe Lăng Dạ Tầm không nặng không nhẹ phun ra bốn chữ.

"Nàng là Đường Cảnh.

"

Vương gia tuyệt đối không nói giỡn, cho nên, việc thầmthầm thì thì hiện nay là, nữ tử không có bài bản này, thật sự là độc y hiệp sĩ.. . . . . Đường Cảnh. . . . . .

## 56. Chương 56 : Hoàng Hậu Mở Yến Tiệc

Đường Thải Nhi nhíu mày g nheo với Lăng Dạ Tầm,bị đối phương che giấu thần bí. Chỉ thấy Lăng Dạ Tầm cầm lấy thuốc từ trong tayĐường Thải Nhi, nhìn một cái, tìm không thấy lý do gì để nói, liền mở miệnghỏi:

"Nấu như thế nào?

"

Đường Thải Nhi vừa há miệng muốn nói, lại thấy Lăng DạTầm ngước mắt lên quét một vòng các đại phu đang sững sờ tại chỗ, sau đó trầmgiọng nói:

"Thất thần cái gì?

"

Nhóm lão đầu râu bạc vội vàng như thể bị nước xối lênđầu, hốt hoảng quay về làm việc của mình, phát ra tiếng đụng bậy lạch cạch.

Đường Thải Nhi mấp máy khóe miệng, tiến tới bên taiLăng Dạ Tầm nhỏ giọng nói:

"Ta chợt nhớ tới một chuyện.

"

"Chuyện gì.

"

"Éc. . . . . . Ta chỉ nói với cha chàng, ta là đồđệ của Giang Vô Nhai, chưa nói mình là Đường Cảnh mà.

"

"Vì sao Đường Cảnh lại không thể là đồ đệ củaGiang Vô Nhai?

"

"A, vậy cũng được. Nhưng mà ta thật sự khôngphải, nếu như vị ‘sư tỷ’ thật kia lại phục vụ Thái tử, nàng ta có thể nhảy ratrị ta tội khi quân không?

"

"Sẽ không.

"

Đường Thải Nhi gật đầu một cái, trước mắt thoáng quagương mặt của sư huynh Ưng Thiên Ngô, vang lên bên tai câu nói đó “chẳng qua làtừng nghe sư phụ tiếc hận, nói hai người Đường Sư bá thiếu Hồng Diệp sơn trangmấy chục mạng người. . . . . .”

HồngDiệp sơn trang. . . . . .

"Cái này, phải nấu như thế nào?

"

Thần sắc hoảng hốt, Đường Thải Nhi ngẩng đầu nhìn LăngDạ Tầm. Hắn đang bưng thuốc trong tay, cười hỏi. Đường Thải Nhi lấy ra mấy góitừ trong tay hắn, dùng cằm chỉ vào những thứ còn lại trong tay Lăng Dạ Tầm nói:

"Những thứ trong ngực chàng, bốn phần thuốc sáuphần nước, lửa nhỏ nấu đến khi nước thuốc biến thành màu đen.

"

"Ta đem những thuốc này cán thành bột.

"Đường Thải Nhi lại giơ giơ thuốc lên, sau đó dùng cùi chỏ đẩy Lăng Dạ Tầm nhìnvề phía lò thuốc, rồi hướng về phía lão đầu đang nấu thuốc nói:

"Lão tiềnbối, dạy hắn dùng nồi đất nấu thuốc.

"

"Bây giờ nơi này náo nhiệt nhỉ.

"

Đang cười, một bộ xanh lá chợt lướt vào, một giây kếtiếp, Đường Thải Nhi liền thấy thân thể mình cũng dịch ra sau nửa bước, khôngngờ người áo xanh trước mắt lại cứ như vậy ôm lấy phu quân mình.

Một cơn tức giận từ đan điền xộc lên, không ngừng giatăng, từ từ lên cao, cuối cùng rống ra:

"Buông hắn ra!

"

Thượng Quan Linh ôm cổ Lăng Dạ Tầm từ sau lưng, cảngười gần như nằm trên lưng hắn. Lúc này nghe Đường Thải Nhi hét lớn với hắn,hắn bĩu môi, quay đầu lại nhìn Đường Thải Nhi một cái, vô vị nói:

"Thậtnhỏ mọn.

"

"Cút xuống.

"

Lúc này, người phía dưới truyền đến âm khí ra lệnhtrầm trầm, Thượng Quan Linh vội vàng nhảy về phía sau, giơ hai tay lên, tỏ vẻđầu hàng, ta sai rồi.

"Ngươi tới đây làm gì?

" Lăng Dạ Tầm hỏi, ngữkhí bình ổn, không chút gợn sóng.

Thượng Quan Linh nhìn về phía Lăng Dạ Tầm trừng mắtnói:

"Thay Lâm tổng quản truyền lời, Hoàng hậu mới vừa sai người tới nói,tối nay chuẩn bị gia yến, mời tân phu thê vào cung dùng bữa tối.

"

Đường Thải Nhi quay đầu nhìn Lăng Dạ Tầm, người saugật đầu một cái:

"Biết rồi, ngươi tới giúp Doanh nhi đi.

"

"Ừ ~ ta đi dạy nàng thổi nhạc.

" Thượng QuanLinh sờ sờ cây sáo bạch ngọc bên hông, cười rời đi.

Lúc này một cơn gió thu thổi vào, Đường Thải Nhi khôngkhỏi lạnh run cả người. Lấy tay chà chà cánh tay của mình, quay đầu lại thôngbáo một tiếng rồi đến bàn mài cán thuốc.

Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng Đường Thải Nhi đang nghiêmtúc làm việc. Ánh mắt trầm trầm, khóe miệng mím nhẹ, quay đầu nấu thuốc, như cóđiều suy nghĩ.

Nấu thuốc xong, Đường Thải Nhi rót nước thuốc vàotrong chén ngọc, trộn chung cặn thuốc với bột thuốc mà mình đã cán. Mấy tên lãođầu đều vây sau lưng nhìn nhìn, bàn luận xôn xao, suy đoán Đường Thải Nhi sẽlàm như thế nào.

Lăng Dạ Tầm sai hạ nhân cắt một miếng vải bố màu trắngbày ra, Đường Thải Nhi bưng nồi đất, đổ thuốc bên trong ra vải, lượng thuốc vừađủ, liền cuộn tấm vải thành nhiều vòng,

"Mang theo nước thuốc, đi tới chỗDoanh Nhi thôi.

"

Trongphủ Thái tử.

Lăng Thiên Mịch nhìn thấy Giang Vân Nhi đi chân trầnngồi ở khóm hoa bên cạnh hồ, nên từ từ đi tới.

"Hắn không chết.

" Giang Vân Nhi cười mộttiếng, ôm đầu gối, quay đầu nhìn Lăng Thiên Mịch.

Lăng Thiên Mịch đứng ở phía sau nàng, từ trên cao nhìnxuống:

"Ừ.

" Giọng nói lạnh như băng, thậm chí nghe không ra hỉ nộ.Trên khuôn mặt xinh đẹp của Giang Vân Nhi, nụ cười dần dần biến mất:

"Nhưng thiếp lại muốn cho hắn một kinh hỉ.

"

"Ồ?

" Lăng Thiên Mịch ngồi xuống, nhìn thẳngmỹ nhân trước mắt,

"Vân Nhi muốn làm gì?

"

Hai cánh tay Giang Vân Nhi vừa nhấc, ôm cổ Lăng ThiênMịch:

"Cũng không biết. nhược điểm của Tam Hoàng tử, sẽ là cái dạnggì?

"

Khóe miệng Lăng Thiên Mịch lộ ra ý cười, ôm eo GiangVân Nhi:

"Nàng nha, thật đúng là ác độc.

"

"Không bì kịp chàng.

" Giang Vân Nhi cườikhanh khách,

"Ngay cả phụ hoàng của mình cũng dám hại.

"

Ban đêm, Đường Thải Nhi mặc một bộ la quần bằng gấmthêu hoa tử đằng, đầu đội tử ngọc bạch ti bộ diêu. Quy củ đi theo sau Lăng DạTầm, tỳ nữ dẫn đầu cầm hoa đăng đi tới Phượng Hoa cung của Hoàng hậu.

Màn đêm như nước, gió thu như đao. Trong cung hai mặttường cao, đường ngọc dưới chân ánh lên trong đêm, không ngừng phát ra tiếnglạnh lẽo đứt đoạn. Đường Thải Nhi kéo dài tay áo, hai tay chà trước ngực, sưởiấm trong tay áo.

Lăng Dạ Tầm đi đằng trước quay đầu nhìn lại, phát hiệnhai tai Đường Thải Nhi vì lạnh cóng có chút đỏ lên, liền cười cười đi chậm lại,đến cạnh nàng. Nâng hai tay lên, bưng kín tai nàng.

Hai tai ấm áp, Đường Thải Nhi kinh ngạc nhìn về phíahắn.

Lăng Dạ Tầm cười nhạt:

"Chờ một chút vào phòng sẽđỡ hơn.

"

Đường Thải Nhi liếc thấy các tỳ nữ trước mặt nghetiếng nhìn về phía sau, không khỏi có chút không được tự nhiên, kéo tay Lăng DạTầm xuống:

"Không phải rất lạnh, chàng là Vương gia, đi trước đi.

"

Khóemiệng Lăng Dạ Tầm cong lên một tia ý cười trêu tức, nắm lấy bàn tay lạnh cóngcủa Đường Thải Nhi trong tay mình:

"Như vậy cũng có thể đi được.

"

Đường Thải Nhi cười ha ha, nhón chân đến sát tai LăngDạ Tầm, nhỏ giọng nói:

"Dạ Nhi là một yêu tinh.

"

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm trầm xuống, nhìn Đường Thải Nhirụt cổ lộ ra vẻ mặt đắc ý:

"Nói bậy.

"

Đường Thải Nhi nghịch ngợm chép miệng:

"Thật mà,nếu không sao quyến rũ ta được chứ?

"

Lăng Dạ Tầm dùng sức nắm chặt tay Đường Thải Nhi, thầnsắc như thường nói:

"Thải Nhi là một yêu tinh.

"

Đường Thải Nhi trừng mắt, ngay sau đó che miệng lại,không thể cười được.

Vào Phượng Hoa cung, tới chính điện, Đường Thải Nhilàm theo Lăng Dạ Tầm cúi đầu nói:

"Nhi thần ra mắt Hoàng hậu nươngnương.

"

"Thần tức ra mắt Hoàng hậu nương nương.

"

Gọi bà ta là Hoàng hậu nương nương, chẳng lẽ khôngphải mẹ ruột sao?

Đường Thải Nhi nói thầm trong lòng, nhưng vẫn cúi đầu.Trước khi đến đây, Lâm Mục đã nói cho nàng một số phép tắc trong cung. Thứ nhấtchính là không được ngẩng đầu nhìn lên, cũng không thể ngẩng đầu nhìn thẳng.

"Thải Nhi, ngẩng đầu lên để Bổn cung xem.

"

Lúc này bề trên lên tiếng, Đường Thải Nhi liền thẳngsống lưng, nâng đầu lên, để đối phương có thể nghiêm túc chọn lựa, không đúng,là nhìn một cách cẩn thận.

Lần này ngẩng đầu lên, Đường Thải Nhi cũng muốn nhìnvị Hoàng hậu nương nương này thật cẩn thận, ừ, quả nhiên là tư thái của mẫunghi thiên hạ, quả nhiên là đoan trang hiền huệ mỹ vận mười phần.

Nhưng hiển nhiên, vị Hoàng hậu nương nương này đối vớidiện mạo Đường Thải Nhi không hài lòng cho lắm, hoàn toàn không có vẻ tươi đẹp,lại không có khí chất thoát tục. Thật không rõ, ban đầu Hoàng thượng bị cái gìmê mẩn tâm trí, mà nổi lên hứng thú với nữ tử này.

Lăng Dạ Tầm mang theo nụ cười yếu ớt, quan tâm hỏi:

"Nghe nói hôm nay phượng thể của nương nương bất an, đã đỡ hơn chút nàochưa ạ?

"

Hoàng hậu nương nương thu mắt lại, uể oải lại mangtheo quý khí, nửa nằm ở trên ghế dài trải lông hổ, nói một câu:

"Cũngkhông có gì, nhiễm phong hàn mà thôi.

"

Đường Thải Nhi liếc mắt, thầm nghĩ, rõ ràng là Túng?Dục? Quá? Độ. . . . . .

"Tam Hoàng tử vừa mới thành thân, Bổn cung lạikhông chuẩn bị lễ vật gì. Bữa cơm này mặc dù hơi muộn, nhưng chung quy cũng làmột chút tâm ý của Bổn cung.

"

Đường Thải Nhi khéo léo cười cười, vẫn không dám tớingồi.

Lăng Dạ Tầm đến trước, đỡ Hoàng hậu nương nương dậy:

"Hoàng hậu nương nương nói gì vậy, làm phiền nương nương phí tâm rồi. DạTầm hết sức lo lắng, lẽ ra Dạ Tầm nên hiếu kính với nương nương mới phải. Hômqua Dạ Tầm sai người đến Tuyết Ảnh quốc mang quả lê đã đưa về, vừa về tới đãsai hạ nhân nấu. Bây giờ đã là cuối thu, ăn chút tuyết lê nấu đường, dịu dàngậnbổ dưỡng.

"

Trên khuôn mặt Hoàng hậu nhuộm ý cười, vỗ vỗ cánh tayLăng Dạ Tầm đang đỡ mình, vui vẻ nói:

"Dạ Tầm có lòng, không phụ ta nuôngchiều con.

"

Đường Thải Nhi yên lặng đi theo sau hai người, vàophòng tiệc được bày bàn dài. Trong sảnh, lò sưởi từ từ tỏa khói, khí nóng kéotới, khiến Đường Thải Nhi không khỏi thả lỏng cả người, cảm giác ấm áp cực kỳthoải mái. Nha hoàn, tỳ nữ cũng rối rít đứng thẳng hai bên, có người bưng bầurượu bằng bạc, có cầm quả đỏ trân quý.

"Tới đây, đều ngồi xuống. Thải Nhi cũng ngồi đi,đều là người trong nhà, đừng mất tự nhiên.

" Hoàng hậu bắt chuyện, tự mìnhngồi ở ghế chủ vị.

Lăng Dạ Tầm kéo Đường Thải Nhi ngồi xuống, nữ tỳ tiếnlên, châm trà rót rượu cho ba người.

"Nghe nói Thải Nhi là đồ đệ của Thánh y, khôngbiết có thể trị lành hai mắt cho Doanh nhi không?

" Hoàng hậu nương nươngăn một miếng đậu tây, sau khi nuốt xong mới hỏi.

Đường Thải Nhi nghe vậy, vội vàng đặt đũa xuống, dodựu nói:

"Bệnh mắt của công chúa cũng không khó trị.

"

Lăng Dạ Tầm cười gắp thức ăn cho Hoàng hậu nươngnương:

"Thải Nhi đã bắt đầu làm thuốc, đợi Doanh nhi được thấy ánh sáng,chắc chắn sẽ vào cung bồi người với lòng tận hiếu.

"

Hoàng hậu nương nương thở dài:

"Đứa nhỏ Doanh nhinày, ta từ nhỏ đã thích. Chẳng qua là, ông trời đối với nó quá bất công, khiếnnó không nhìn thấy thịnh thế tươi đẹp này.

"

"Được Hoàng hậu nương nương thương yêu như thế,Dạ Tầm trước tiên xin thay mặt Doanh nhi cám ơn.

"

Đường Thải Nhi cười cười cúi đầu, dường như Hoàng hậurất tốt với Lăng Dạ Tầm và Lăng Tiêu Doanh, nhưng hình như cũng chỉ là bềngoài. Đường Thải Nhi không cảm nhận được sự quan tâm thân thiết và lo lắng.

Lăng Dạ Tầm không phải là ruột thịt của bà ta, cũngkhông phải là đương kim Thái tử, vì sao Hoàng hậu lại muốn lấy lòng như thế?

Hay là nói, bà ta nhìn ra được, thiên hạ này tương laisẽ là của Lăng Dạ Tầm?

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu nếm đậu tây, Ừm, quả nhiênmỹ vị, đầu bếp trong cung đươngnhiên là thủ nghệ cao siêu.

Bỗng cảm thấy bụng có chút đau đau, Đường Thải Nhi cóchút quẫn bách lén lút kéo vạt áo Lăng Dạ Tầm. Lăng Dạ Tầm nghiêng đầu nhìn,liếc thấy Đường Thải Nhi đang len lén chỉ chỉ bụng của mình.

Hắn hiểu ngầm, thậm chí ngay cả Hoàng hậu đối diệncũng cười hiểu ý.

Vẫy vẫy tay, một tỳ nữ tiến lên:

"Đi, dẫn LẫmVương Phi đi vệ sinh.

"

Đường Thải Nhi lúng túng đứng dậy, cười ha ha, cúingười nói:

"Thần tức xin phép vắng mặt một lúc.

"

Ra khỏi phòng tiệc, đi theo tỳ nữ dẫn đến nhà xí. Nàngvỗ vỗ má của mình, thầm nói bụng của mình thật không chịu thua kém, tại sao lúcnày lại muốn đến nhà xí chứ.

## 57. Chương 57 : Hoa Rơi Tắm Máu

Ngồi chồm hổm trong nhà xí một hồi lâu, rốt cuộc cũngthông xong xuôi, ra khỏi nhà xí, đi tới phòng ngoài, sửa sang lại quần áo. Saukhi rời khỏi mới phát hiện đã không thấy nha hoàn dẫn mình đến lúc nãy nữa.

Đường Thải Nhi hà hơi, chà chà tay, theo trí nhớ quaylại.

Bên tai vang lên tiếng bước chân nho nhỏ, nàng cảnhgiác nhìn theo hướng phát ra tiếng động. Sau lại cảm thấy mình quá căng thẳngrồi, nơi này là Hoàng cung, có người đi lại là chuyện bình thường.

Một mạch đi về phía trước, tiếng động nho nhỏ kia cũngđi theo không xa không gần. Đường Thải Nhi dừng bước, cau mày nhìn trong bóngtối. Hình như có một bóng người nho nhỏ, đang nấp sau bụi cỏ.

Đường Thải Nhi nheo mắt, khom người bước từng bước điđến nơi đó.

Tiếng động nhỏ ấy lại từ từ ngừng lại, vận hết sức hípmắt nhìn người tới.

Đường Thải Nhi nghiêng đầu:

"Là ai?

"

Bóng đen kia không trả lời, còn phát ra tiếng quái dị,không giống động vật, cũng không giống tiếng người.

Lúc này, gió lạnh thấu xương thổi qua, Đường Thải Nhinắm thật chặt vạt áo, nuốt nuốt nước bọt, thầm nghĩ mình không phải tình cờđụng phải thứ gì không sạch sẽ chứ.

Cước bộ đang cứng ngắc, khi không biết nên tiến haylùi thì bóng đen trong bụi cỏ đột nhiên lao ra. Đường Thải Nhi “A!“ Một tiếng,thân thể vội vàng lui về phía sau. Bóng đen chạy sát qua người, giữa lúc tiếngsấm rền vang lại lủi vào bụi cỏ phía đối diện.

Tiếng động nhỏ đi xa một chút, Đường Thải Nhi sững sờtại chỗ, thở dốc không ổn định. Trong bóng tối, chỉ cảm thấy đó là hình ngườivô cùng không tự nhiên, thân thể nhỏ thấp, cũng xiêu xiêu vẹo vẹo. Lấy tư thếnày chạy trốn, nhưng tốc độ lại rất nhanh, rốt cuộc là người hay là quỷ?

Đợi bình tĩnh lại, Đường Thải Nhi mắng:

"Khốnkiếp!

"

Bên trong Tiêu Doanh hiên, nha hoàn, nô bộc đang hầuhạ Lăng Tiêu Doanh dùng bữa tối. Trên hai mắt nàng còn che thuốc, mùi thuốc rấtđậm, cho nên nàng ăn không thấy ngon, tâm tình cũng không tốt lắm. Uống một ítsúc miệng, liền sai người đi gọi Thượng Quan Linh.

Lúc Thượng Quan Linh tới, nàng đang lau chùi cây sáo.Nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu cười ngọt ngào:

"Linh ca ca.

"

"Hai tai Doanh nhi thật là càng ngày càng thínhnha

~" Thượng Quan Linh cười lớn, đi qua, đưa tay đụng lên miếng vải bốche mặt màu trắng trên mắt Lăng Tiêu Doanh nói,

"Có đau không?

"

Lăng Tiêu Doanh lắc đầu:

"Nghĩ đến việc sẽ đượcnhìn thấy ca ca tẩu tẩu và Linh ca ca, liền hết đau!

"

"Muội nha, không thoải mái phải nói ra, đừng chịuđựng.

" Thượng Quan Linh cưng chiều xoa xoa đầu nàng.

"Thuốc này đắp lên sẽ hơi đau, đây là đang thúcđẩy những bộ phận hoại tử kia.

"

Giọng nói quen thuộc lại lộ ra một tia không bìnhthường truyền vào từ cửa, Thượng Quan Linh nhìn ra, dĩ nhiên là Đường Thải Nhi.

Thượng Quan Linh nhíu mày hỏi:

"Sao ngươi và tiểuTầm Tầm về sớm vậy?

"

Đường Thải Nhi bĩu môi, nhún vai:

"Hắn vẫn còn ởbên Hoàng hậu nương nương ăn cơm, ta về trước. Quá nhiều quy củ, suýt thì giếtchết ta.

"

Thượng Quan Linh chế nhạo:

"Thân là tức phụ hoànggia, những thứ đó đều không thể tránh được.

"

Đường Thải Nhi cười nhạt:

"Đúng vậy, không thểtránh được. Nhưng ta vẫn nhớ đến hai mắt của Doanh Nhi, nên về đổi thuốc chonàng ấy.

"

"A a, ta tới giúp ngươi.

"

Đường Thải Nhi bật cười, ngồi xuống ghế bên cạnh LăngTiêu Doanh nói:

"Doanh nhi, ta đến đưa uội thuốc để tắm. Muội cầnLinh ca ca của muội giúp một tay không?

"

Chỉ thấy gương mặt Lăng Tiêu Doanh đỏ lên, vội vànglắc đầu:

"Không. Không. . . . . .

"

Thượng Quan Linh sờ sờ mũi của mình, vội ho một tiếng:

"Vậy cũng tốt, Doanh Nhi, tối mai sẽ dạy muội bài nhạc.

"

"Được, Linh ca ca về nghỉ ngơi đi.

"

Đường Thải Nhi thấy Thượng Quan Linh xoay người rangoài rồi, liền cho gọi nô bộc chuẩn bị thùng gỗ và nước nóng.

Vừa thả thuốc hoa màu trắng vào trong, vừa nói với nhahoàn, “Các ngươi cẩn thận đỡ công chúa qua đây.”

"Vâng” Nha hoàn, tỳ nữ cẩn thận cởi hết y phụccủa Lăng Tiêu Doanh, dẫn nàng vào thùng gỗ. Ấm áp truyền tới, làm cho hai gò máLăng Tiêu Doanh hai đỏ ửng như hai đóa hoa.

Đường Thải Nhi kéo tay áo lên, hướng về phía đám ngườilàm nói:

"Các ngươi cũng ra ngoài đi, ta muốn giúp công chúa chữa trị, bấtkỳ kẻ nào cũng không được vào quấy rầy.

" Vừa nói xong, còn cúi đầu hướngvề phía Lăng Tiêu Doanh nói:

"Doanh nhi, lát nữa ta muốn giúp muội xoa bóphuyệt vị, có thể sẽ hơi đau, muội không chịu được thì phải kêu lên.

"

Lăng Tiêu Doanh gật đầu, cũng như vậy, một câu nóinày, cũng rơi vào tai tất cả hạ nhân.

Bốn cánh cửa phòng đồng thời đóng lại, ngọn nến chiếusáng căn phòng. Đường Thải Nhi thò tay vào nước có ý định xoa bóp sống lưngLăng Tiêu Doanh, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ có thể thấy được thân ảnh mơ hồ củabọn hạ nhân.

"Ha ha, tẩu tẩu, trên lưng có huyệt vị có thểchữa mắt sao?

" Lăng Tiêu Doanh cười hỏi.

"Đúng vậy, huyệt vị này trên lưng, có rấtnhiều.

"

Lăng Tiêu Doanh hít hít mũi nói:

"Tẩu tẩu đổiphấn sao? Mùi này không giống mùi lúc trước.

"

Đường Thải Nhi khom người, nói bên tai Lăng TiêuDoanh:

"Mắt tuy mù, nhưng mũi lại rất tốt.

"

Khuôn mặt Lăng Tiêu Doanh cứng đờ, cảm thấy chữ “Mù”Này có chút chói tai, nhưng lại thầm nghĩ, tẩu tẩu cũng không cố ý nói như vậy.Còn nữa, hai mắt, mấy ngày nữa sẽ thấy được rồi. . . . .

. Y thuật của tẩu tẩu rất cao . . . . . .

Nhất định. . . . . .

Vẻ mặt Đường Thải Nhi không chút thay đổi nhìn ngườiđang ngồi yên trong thùng gỗ, chợt khóe miệng cong lên ý cười:

"Nếu haimắt muội nhìn thấy được, nhất định sẽ rất mê người

" Nói xong, bàn tay nânglên, chỉ thấy kiếm hướng về phía sống lưng Lăng Tiêu Doanh hung hăng đâm vào.

Lăng Tiêu Doanh chỉ cảm thấy cổ họng chấn động, hámiệng, nhưng lại nói không ra lời.

Mắt không thể nhìn, miệng không thể nói. Tay chân nànglập tức luống cuống, vùng vẫy trong nước, muốn bắt Đường Thải Nhi, hỏi xem cổhọng của mình bị sao vậy.

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, sờ sờ tóc nàng, cười nói:

"Doanh nhi, công chúa, khuôn mặt của ngươi tròn nhỏ rất đẹp.

"

"A. . . . . . a a

" Lăng Tiêu doanh a mấytiếng, vẫn không cách nào nói được.

Đường Thải Nhi cười, tay khác vừa lật, trong lòng bàntay xuất hiện ba cây châm bạc. Nàng cười cười nói:

"Châm này là ban đầutẩu tẩu ngươi dùng để bắn ta, lúc này, ta mượn dùng một chút, a, chậc chậc,ngươi không nhìn thấy.

"

Cơ thể Lăng Tiêu Doanh run lên, tẩu tẩu. . . . . .Chẳng lẽ người này không phải là tẩu tẩu của mình? !

"Ngươi muốn gọi người sao? Sẽ không có ai vàođâu.

"

"A. . . . . . A. . . . . .

"

Hai mắt Đường Thải Nhi lạnh lẽo, tóe ra tia lửa, bacây châm bạc, mang theo ngân quang, bắn đến cái cổ tuyết trắng của Lăng TiêuDoanh.

LăngTiêu Doanh hoảng sợ co rúm, nâng tay lên che cổ họng mình, giữa khe hở, có vếtmáu nhỏ.

Máu không ngừng chảy nhiều hơn, từng dòng từng dòngmáu đỏ tươi theo lồng ngực của nàng chảy vào thùng gỗ. Trong phút chốc, nhuộmđỏ một mảng, giống như một kiểu tắm máu.

"A. . . . . .

" Khó khăn gào thét, tay chânra sức vùng vẫy, nhưng cả người dần dần co quắp, từ từ vô lực rồi nhũn ra.

Đường Thải Nhi lạnh nhạt nhìn mọi việc trước mắt, dầndần, tiếng vỗ nước ít lại cho đến khi không nghe thấy nữa. Người trước mắt,cuối cùng im lặng nằm trong thùng gỗ, khắp thùng toàn là màu máu, vô số đóa hoathuốc màu trắng trôi lơ lửng ở phía trên, mặt nước yên ả, lại từ từ bị phủ kín,che giấu dưới hoa là màu máu đỏ tươi.

Đường Thải Nhi đi tới, lấy từ trong ngực ra ngọc bộicó khắc chữ “Tầm”, lôi cánh tay Lăng Tiêu Doanh từ trong thùng màu ra, nhétngọc bội vào lòng bàn tay nàng ấy, dây đỏ của ngọc bội, quấn vào ngón tay nàngấy sau đó thả lại trong nước.

Nàng ngắm nhìn ngân châm trong tay, cười cười tùy ýphóng lên tường. Ba ngân châm vững vàng cắm trên vách tường.

Nàng cười xoay người, từ một bên cánh cửa sổ lách mìnhđi ra ngoài.

"Nương nương người làm sao. . . . . .

" Trùnghợp một tỳ nữ đi ngang qua bị Đường Thải Nhi đột nhiên xuất hiện làm sợ hếthồn. Nàng ta nhìn ra phía sau, trong phòng, hiện ra trong mắt tỳ nữ là ngườikhông có chút sự sống, khuôn mặt vặn vẹo, nàng ta hoảng sợ hô to:

"Côngchúa! !

"

Ánh mắt Đường Thải Nhi thoáng qua tia ý cười âm lãnh,giơ tay lên tung một chưởng, nữ tỳ phun một ngụm máu tươi, bị đánh ra xa.

Màn đêm dày đặc, Lẫm Vương Phủ một mảnh ồn ào.

Trong Phượng Hoa cung, tiếng cười không ngừng, Lăng DạTầm và Hoàng hậu nương nương đang trò chuyện, thấy Đường Thải Nhi vẫn chưa trởlại, hắn có chút lo lắng nhìn ra bên ngoài.

Hoàng hậu nương nương cũng ý thức được đã hơi lâu, vừađịnh sai người đi xem thế nào, thì thấy Đường Thải Nhi tự mình trở về, mangtrên mặt là nụ cười xin lỗi.

"Đã đợi lâu.

" Nàng cười ha ha, hướng về phíaHoàng hậu cúi người một lạy.

"Không sao, chẳng qua là Vương gia nhà ngươi lolắng, mau, ngồi xuống đi, bên ngoài rất lạnh, uống chén trà nóng cho ấmngười.

"

Đường Thải Nhi vui vẻ, vội vàng tạ ơn.

Lăng Dạ Tầm sờ bàn tay lạnh ngắt của Đường Thải Nhi:

"Sao đi lâu thế.

"

"Lạc đường, nha đầu dẫn đường không thấy đâu nữa,tự ta tìm đường về.

" Đường Thải Nhi hít mũi một cái, cười nói.

Đang ăn, có một nam phó đi đến ngoài cửa. Đường ThảiNhi nhớ diện mạo hắn, là thuộc hạ của Lâm Mục trong Lẫm vương phủ. Chỉ thấyngười nọ được cho phép, tiến lại gần hơn, lúc thấy Đường Thải Nhi, gương mặthiện ra vẻ hoảng sợ.

Chẳng qua là hắn khắc chế vô cùng tốt, kìm xuống, tiếntới bên tai Lăng Dạ Tầm, chỉ nói một câu:

"Công chúa, đã xảy rachuyện.

"

Dứt lời, ánh mắt đè nén, căm hận nhìn Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi bị nhìn như vậy không giải thích được,lại thấy Lăng Dạ Tầm lạnh mặt đứng lên, hướng về phía Hoàng hậu một cúi người:

"Hoàng hậu nương nương, trong phủ có chuyện, xin thứ cho nhi thần cáo luitrước.

"

Hoàng hậu cũng nhìn ra sắc mặt của hắn không tốt, liềnđồng ý, dặn dò một tiếng nếu cần giúp gì thì cứ tới tìm bà.

Vừa ra khỏi cung, nam bộc kia như phát điên xông vàoĐường Thải Nhi, gào thét:

"Tại sao ngươi muốn giết công chúa! Đồ nữ nhânác độc! !

"

Đường Thải Nhi sợ đến mức tim đập mạnh, bỗng nhiên lóelên, tên nam phó kia mất thăng bằng ngã xuống đất. Hắn hung tợn nhìn Đường ThảiNhi, mắng:

"Có ý tốt chữa bệnh cho công chúa, không ngờ lại giết côngchúa! Công chúa thiện lương như vậy. . . . . .

" Nói xong liền khóc.

Đường Thải Nhi hoảng hốt đứng một bên, lại thấy sắcmặt Lăng Dạ Tầm bên cạnh đã khó coi đến vài điểm, lạnh lùng gần như có thể đưangười vào chỗ chết.

Hắn trầm giọng, che giấu trong mắt:

"Ngươi nóicái gì?

" Giống như, người nằm trên mặt đất nếu nói sai một chữ, hắn sẽ bópchết hắn.

"Công chúa, chết. . . . . . Bị nữ nhân này giếtchết. . . . . .

" Người nọ nghẹn ngào.

Đường Thải Nhi quay đầu lại vừa muốn giải thích, lạithấy thân ảnh người trước mắt chợt lóe, phục hồi tinh thần lại, đã không thấybóng dáng Lăng Dạ Tầm đâu nữa.

Tim nàng đập loạn, đồng thời lo lắng Lăng Tiêu Doanhđã xảy ra chuyện, thân thể cũng nhảy một cái, khinh công đi theo.

Doanh nhi, đã xảy ra chuyện gì. . . . . . Làm sao lại.. . . . .

Không phải nói rất tốt, muốn được thấy ánh sáng sao. .. . . .

## 58. Chương 58 : Tin Hoặc Không Tin

Mới vừa vào Lẫm Vương Phủ, bên trong phủ toàn là tiếngkhóc.

Lăng Dạ Tầm bước nhanh đi vào Tiêu Doanh hiên, trêngiường hoa, Thượng Quan Linh không mang biểu tình gì trên mặt ôm thi thể bọcvải mành như pho tượng, bên cạnh là thùng gỗ, nhuộm đầy máu, trên đất cũng toànlà vết máu, đứt quãng, vài giọt vẩy lên giường.

Cơ thể Lăng Dạ Tầm run rẩy, dựa vào khung cửa, phẫn nộnhìn Thượng Quan Linh và người trong ngực hắn.

Ngoài cửa phòng, hạ nhận quỳ đầy đất, đều là cúi đầukhóc thút thít, gọi công chúa.

Lúc Đường Thải Nhi chạy tới, nhìn thấy, chính là cảnhtượng này. Tim bỗng nhiên đau nhói, mắt nàng đỏ lên, nhìn thi thể kia đã sớmlạnh ngắt, nhìn Thượng Quan Linh bi thương đến không còn biểu tình, nhìn LăngDạ Tầm khẽ run rẩy, bao phủ bởi cái bóng của lưng.

Lăng Dạ Tầm hốt hoảng bước từng bước đến bên cạnhThượng Quan Linh, cúi đầu nhìn người đang bình yên nằm trong ngực hắn.

Hốc mắt đỏ bừng, hắn cắn chặt hàm răng, gần như khôngphát ra được tiếng nói:

"Doanh nhi. . . . . .

" Vừa nói hai tay vừarun rẩy giật dây chuyền trên cổ xuống, nhét hạt giống kia vào miệng Lăng TiêuDoanh.

Đường Thải Nhi nhìn bóng lưng Lăng Dạ Tầm, che miệng,kiềm chế không để rơi lệ. Nàng muốn nói cho hắn biết. Không được. . . . . . Hạtgiống cây hải đường, chỉ cần người đó còn dư lại một hơi thở nuốt vào mới cócông hiệu, mà hiện giờ. . . . . . Lăng Tiêu Doanh, đã sớm là thi thể lạnh ngắtnhư pho tượng. . . . . .

Nhưng nàng không nói nên lời, nói như thế nào đây, ngữkhí thế nào?

Chodù thế nào đi nữa, đều không nên đánh tan tia hi vọng cuối cùng của hắn.

Thượng Quan Linh giật giật, ngẩng đầu lên, nhìn LăngDạ Tầm. Khóe mắt khô khốc từ lâu, lần nữa ướt át.

"Sẽ không . . . . . . Doanh nhi sẽ không chết. . .. . .

" Sắc mặt Lăng Dạ Tầm âm trầm đến đáng sợ, xác nhận không có giọt lệnào rơi xuống.

Thượng Quan Linh mở miệng, nhìn về phía Đường ThảiNhi. Ánh mắt đau thương giống như bị gió lạnh kích thích, vẻ mặt tàn khốc, thânhình vừa động. Đường Thải Nhi căn bản không cách nào thoát được, giây tiếptheo, một đôi tay vô tình đã bay tới khóa tại yết hầu của mình.

Đường Thải Nhi níu cánh tay hắn, nhìn sự tức giậntrong cặp mắt kia, có phần sợ hãi.

Chết, dường như trở thành chuyện đơn giản nhất.

"Tại sao ngươi nhẫn tâm. . . . . . Tại sao nhẫntâm giết nàng? !

" Hai mắt Thượng Quan Linh đã sớm nhuộm tia máu đỏ, vuiđùa thường ngày đã sớm không thấy nữa.

Đường Thải Nhi thống khổ lắc đầu, nỗ lực giãy giụakhỏi ma trảo của hắn.

Lăng Dạ Tầm ngồi xuống, cầm bàn tay lạnh lẽo của LăngTiêu Doanh lên, cùng ngọc bội còn bị nàng nắm ở trong tay, chói mắt như thế.

Hai mắt Đường Thải Nhi đỏ bừng, nước mắt chảy xuống,nhìn thấy ngọc bội thì cả người chấn động. Đó là ngọc bội Lăng Dạ Tầm đưa chocủa mình. Hôm nay, sợ là khó lòng giải thích . . . . .

Rốt cuộc là ai muốn hãm hại mình như vậy, để toàn bộngười trong phủ chính mắt trông thấy mình về, còn tự tay giết công chúa. Ngọcbội của mình. . . . . . Chẳng lẽ mới vừa rồi bị bóng đen quỷ dị đó.

Đầu óc hỗn loạn, thở gấp nhưng không khí càng ngàycàng loãng.

Nhưng mà, không phải nàng. . . . . . Không phải. . . .. .

Lâm Mục đứng ở một bên, nhìn thi thể Lăng Tiêu Doanh,trong nháy mắt, quỳ gối dưới đất.

Lăng Dạ Tầm ôm chặt thi thể Lăng Tiêu Doanh, mắt đỏ cóchút ẩm ướt nâng cổ Lăng Tiêu Doanh lên, nhìn về phía Đường Thải Nhi.

Bởi vì đè nén, nước mắt Đường Thải Nhi không ngừngchảy ra từ khóe mắt, nàng mở miệng, khó nhọc nói:

"Không phải. . . . . .Ta không có. . . . . .

"

"Đường Thải Nhi.

"

Tiếng của Lăng Dạ Tầm vang lên bên tai, nhưng lạnhlùng vô tình.

Hai mắt Thượng Quan Linh chợt lóe:

"Ta muốn giếtngươi!

"

"Dừng tay! !

"

Sự tức giận trong Lăng Dạ Tầm nháy mắt bộc phát,Thượng Quan Linh dừng ngón tay bất chấp, ngực bụng phập phòng dữ dội. Hắn nhìnvề phía Lăng Dạ Tầm:

"Một là muội muội máu mủ tình thâm của ngươi, một lànữ nhân ngươi vừa quen biết không đến mấy tháng!

"

Lăng Dạ Tầm ôm chặt Lăng Tiêu Doanh, trong mắt toàn làtia máu.

"Nói cho ta biết, có phải là ngươi không?

"Từng chữ từng chữ.

Hai mắt Đường Thải Nhi thản nhiên nhắm lại, nước mắtrời khóe mắt, theo gương mặt chảy xuống.

Giọng nói của nàng, vẫn khẳng định:

"Khôngphải...Tin ta. . . . . .

" Dứt lời, nàng mở mắt chống lại ánh mắt của LăngDạ Tầm, nhẹ nhàng nói ra hai chữ,

"Xin ngươi. . . . . .

"

"Ta không tin!

" Thượng Quan Linh rống giận,giơ tay lên vung một chưởng thật mạnh, đánh về phía bả vai của Đường Thải Nhi.

“Rầm!” Thân thể gầy yếu, hung hăng đập vào cánh cửa.Một ngụm máu tươi cứ ở cổ họng thật lâu không tiêu tan. Đường Thải Nhi giơ taylên che miệng lại, giữa ngón tay, máu tươi không ngừng tràn ra. Nàng không để ýđến thương thế của mình, cũng không để ý đến cơn giận dữ của Thượng Quan Linh.Nàng nhìn Lăng Dạ Tầm, nàng chỉ quan tâm, hắn có tin hay không, nàng chỉ quantâm hắn.

Lăng Dạ Tầm thu hồi tầm mắt, dừng ở trên mặt Lăng TiêuDoanh, giơ tay lên, lướt nhẹ ba vết cắt trên cổ của nàng ấy. Nhẵn nhụi lại rấtsâu, hung khí, hình như là châm.

"Chính là nàng ta! Mọi người ta tận mắt nhìn thấynàng ta mới ở trong phòng với công chúa! Mượn cớ tắm thuốc cho công chúa đuổitất cả mọi người ra ngoài. . . . . . Ô ô. . . . . . Không nghĩ tới công chúa. .. . . .

"

"Đúng, chính là nữ nhân này đã hại công chúa. .. . . .

"

"Công chúa. . . . . . Công chúa. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm bỗng nhiên nhắm mắt, mở miệng, chỉ nói haichữ:

"Câm miệng.

"

Chữrơi xuống, bên trong phòng, không còn ai tiếp tục mắng chửi, chỉ còn tiếng khócthút thít.

Khóe mắt Lăng Dạ Tầm cuối cùng cũng nhỏ xuống một giọtlệ. Hắn không nói hắn tin hay không tin, không có đáp án. Đường Thải Nhi chảynước mắt, tiếng khóc nghẹn ngào, nhìn nam tử mình yêu, ôm lấy muội muội, bướcchân vững vàng chạy ra ngoài.

Nàng muốn đi tới nhìn Doanh nhi một lần cuối cùng,nàng muốn an ủi hắn, nàng không muốn hắn khổ sở.

Nhưng mà, hôm nay, nàng lại không thể.

Ngực nhói đau, so với tim còn đau hơn vạn lần.

Hắn, không tin mình, đúng hay không? Đúng vậy mà. .. . . . Chứng cớ chuẩn xác, nhiều người làm chứng, nàng phải giải thích thế nàođây?

Cơ thể chuyển động đứng lên, vịn vào ghế, bước chântập tễnh muốn yên lặng đi theo.

Thượng Quan Linh nhìn Đường Thải Nhi không động thủnữa, mặc cho nàng từng bước một vòng qua mình đi ra ngoài.

Một chưởng kia, mặc dù không thể chết, nhưng đủ để tổnthương lục phủ ngũ tạng của nàng.

Đường Thải Nhi dừng bước, nàng cắn môi dưới, khó nhọcnói:

"Cho dù ngươi tin, hay là không tin. Đường Thải Nhi ta, có thể phụngười trong thiên hạ, nhưng chỉ duy nhất không phụ Lăng Dạ Tầm. Ta sẽ không đảthương hắn, càng không làm tổn thương người của hắn.

"

Giọng nói nhẹn ngào, lại mang sức mạnh không thể nghingờ.

Thượng Quan Linh nhắm hai mắt lại, cuối cùng không hềliếc mắt nhìn nàng, đi theo sau Lăng Dạ Tầm.

Chân đã mềm nhũn, Đường Thải Nhi lại ngã nhào trên mặtđất.

Nhưng không có ai đỡ nàng, Đúng vậy, vì sao phải cóngười đỡ chứ. Lúc này, không có ai nhân cơ hội cho nàng hai chưởng, đã là khôngtệ rồi.

Đường Thải Nhi ơi Đường Thải Nhi, tưởng ngươi phóngkhoáng cả đời, không ngờ hôm nay lại thảm như vậy. Nơi này có rất nhiều người,rất nhiều người nhìn ngươi, nhưng ngươi thì sao, cuối cùng vẫn chỉ có một mình.

Lâm Mục quỳ trên mặt đất, nhìn nữ nhân trước mắt khôngchịu nổi một kích, nắm thật chặt đoản đao trong ống tay áo.

"Nàng tín nhiệm ngươi như vậy, đem cặp mắt củamình giao cho ngươi. Ngươi lại làm vậy với nàng.

" Lâm Mục cúi đầu, hướngvề phía Đường Thải Nhi nói. Giọng nói bình thường lại đầy bi thống.

Đường Thải Nhi khó khăn thở dốc vài hơi, trán rỉ mồhôi. Nàng quay đầu lại nhìn về phía Lâm Mục, cười thảm, nhưng không cãi lại.

Lâm Mục lộ vung đao, nhanh chóng gác trên cổ ĐườngThải Nhi:

"Ngươi không phản bác, thừa nhận phải không?

"

"Tùy ngươi.

" Đường Thải Nhi dời tầm mắt,không để ý đến việc đoản đao kia bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng mình.

"Không được tùy.

" Giọng nói lạnh lùng lặnglẽ rơi xuống. Đường Thải Nhi sửng sốt, chỉ cảm thấy cơn gió lạnh lướt qua cổ,giây tiếp theo Lâm Mục liền té xỉu trên mặt đất. Hạ nhân xung quanh đều hét lênmột tiếng, tránh khỏi hồng y nam tử như quỷ mị trước mắt.

Đường Thải Nhi mở miệng lên tiếng, giọng nói khànkhàn:

"Lam đại ca. . . . . .

"

Lam Anh khẽ thở dài, cúi người, giơ tay lên, lau vếtmáu trên khóe miệng Đường Thải Nhi:

"Mới mấy ngày không gặp, tại sao muộilại tai vạ thành bộ dạng này?

"

Hai mắt Đường Thải Nhi đẫm lệ nhìn Lam Anh, bắt lấytay hắn, khóc hồi lâu, lại không thể nói ra được một câu.

Lam Anh ôm Đường Thải Nhi vào trong lòng, mặt đầy đauxót:

"Ta dẫn muội về nhà.

"

Đường Thải Nhi nằm ở trong ngực Lam Anh, đầu óc hỗnloạn.

"Nói cho ta biết, có phải là ngươi không?

"

“Không phải, xin ngươi, tin ta…xin ngươi.”

Đường Thải Nhi khóc thút thít, đành phải đứt quãng nhảra mấy chữ,

"Hắn không tin, hắn. . . . . . Hắn không tin. . . . . . Khôngtin ta. . . . . .

"

Khóe môi Lam Anh mím lại, ôm lấy Đường Thải Nhi, đira, nô bộc đứng xung quanh không có ai dám lên ngăn lại.

"Muộimuốn đi đâu?

"

Đường Thải Nhi nức nở, nhìn về hướng Lăng Dạ Tầm biếnmất. Lam Anh cười nhạt, giọng nói điềm đạm:

"Được.

"

Sau núi phía tây, khắp nơi là lá đỏ, màu đỏ như lửa.

Bên trong nhà cỏ, Lăng Dạ Tầm thay y phục sạch sẽ choLăng Tiêu Doanh, là váy màu vàng nhạt mà nàng thích nhất. Mười bốn năm trước,huynh muội bọn họ vốn sống ở trên núi này không buồn không lo. Mỗi ngày mẫuthân đều giặt quần áo nấu cơm, mà hắn thì học săn thú, học đốn cây.

Cuộc sống đơn giản, bọn họ lại thấy thỏa mãn.

Nếu như không có trận chính biến kia, nếu như bọn họkhông vào cung, mọi việc đều sẽ không thay đổi.

Doanh nhi sẽ không bị mù, mẫu thân sẽ không rời đi. .. . . .

Hôm nay. . . . . . Cũng sẽ không nếm loại khổ sở nàylần nữa.

Mình vì cái gì mà tranh đoạt? Vì để Doanh nhi có cuộcsống an nhàn, vì không muốn để con bé sợ hãi. Thiên hạ này, là của hắn thì hắnmới có thể bảo vệ con bé tốt hơn.

Lăng Dạ Tầm nâng tay lên lướt nhẹ qua đôi mắt LăngTiêu Doanh, dịu dàng nói:

"Nha đầu ngốc, có phải đã sớm quên hình dạng củaca ca thế nào rồi không?

"

"Muội còn chưa nhìn thấy tẩu tẩu, chưa nhìn thấyLinh ca ca của muội, làm sao muội chịu rời đi. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm cúi người, áp lên trán Lăng Tiêu Doanh,nước mắt cuối cùng cũng từng giọt từng giọt vội vã rơi xuống.

Thượng Quan Linh đi vào trong nhà, đã nhiều năm nhưvậy nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nam nhân kiên cường lạnh lùng này khócnức nở. Hắn nhắm mắt, thở dài nói:

"Để Doanh nhi, được chôn cất an nghỉđi.

"

Lăng Dạ Tầm ôm Lăng Tiêu Doanh, vẫn bất động. ThượngQuan Linh đi tới, nắm vai của hắn:

"Doanh nhi thấy ngươi như thế, chắcchắn sẽ thương tâm. Nén bi thương đi, Dạ Tầm.

"

Thượng Quan Linh ôm Lăng Tiêu Doanh ra ngoài, đặt vàoquan tài.

"Con bé không thích bóng tối, nhất định khôngthích.

" Lăng Dạ Tầm ngăn bàn tay đang muốn đóng quan tài của Thượng QuanLinh lại.

Thượng Quan Linh mím môi, thẳng người dậy, thất thầncười nói:

"Nhưng dưới hoàng tuyền, nhất định, sẽ rất tối.

"

Lăng Dạ Tầm bi thống nhắm mắt, chỉ một chưởng, liềnđem cửa quan tài vững vàng đóng chặt.

Từng xẻng từng xẻng, đất vàng lấp cỗ quan tài bằng gỗlại, cũng lấp luôn trái tim của Lăng Dạ Tầm.

"Thật ra, không phải là nàng.

" Thượng QuanLinh quỳ gối trước mộ, nhẹ giọng nói.

Lăng Dạ Tầm rũ mắt, lông mi dày đặc chặn đau thươngkhông ngừng lưu động trong mắt lại.

"Ừ, ta tin nàng.

" Lăng Dạ Tầm bật cười.

Thượng Quan Linh giơ tay lên phủi phủi lá trên rơitrên mộ của Lăng Tiêu Doanh:

"Mới vừa rồi, ta hẳn đã làm nàng bị thươngrất nặng, người cũng chết rồi, còn sống, thì nên quý trọng.

"

Lăng Dạ Tầm không trả lời, đưa mắt nhìn rừng cây lá đỏkhắp ngọn núi.

"Nhưng mà. . . . . . Ta cũng không tin mình. . .. . .

"

Lam Anh ngồi ở trong đình Hồng Diệp phía xa, nghe đượclời nói chân chân thật thật của Lăng Dạ Tầm. Chẳng qua là, người bên cạnh, đãsớm không còn ý thức, sắc mặt tái nhợt bất tỉnh tựa vào vai mình. . . . . .

## 59. Chương 59 : Mùng Tám Tháng Chạp

Mùng tám tháng chạp, cả kinh thành ngập trong bầukhông khí náo nhiệt. Bách tính bình dân đã tiến vào chuẩn bị chào đón giaothừa, bắt đầu là uống cháo mùng tám tháng chạp\*, sau đó là quét dọn nhà cửa,xin hương, cúng ông táo, phong ấn, viết câu đối xuân, làm đồ tết, cho đến đêmba mươi.

(\*cháomồng 8 tháng chạp: Dùng nếp, đậu, và các loại quả khô như táo, hạt dẻ, hạtsen...nấu thành. Bắt nguồn từ Phật giáo, tương truyền Thích Ca Mâu Ni đắc Đạovào ngày này, nên chùa chiền nấu cháo cúng Phật, về sau trong dân gian lưutruyền mãi thành tục lệ)

Khắp đường phố, mọi người lấy ra hoa quả khô của nhàmình, vừa làm việc vừa tán chuyện tạp nham.

Một vị thiếu phụ xoa xoa tay, nhìn mặt trời, mở miệngnói:

"Thím Lý, mồng tám tháng chạp năm ngoái có tuyết rơi, sao năm nay lạikhông rơi nhỉ.

"

"Tới muộn, có lẽ buổi tối sẽ rơi.

" Thím Lýlấy tay giữ mũ trên đầu nói,

"Aizzz, ngày mốt là tang lễ của Vân Thườngcông chúa, đứa nhỏ đáng thương, sao lại bị bệnh chết.

"

Thiếu phụ cũng tiếc hận:

"Vân Thường công chúa cómắt bị tật, bệnh còn chưa chữa khỏi đã rời đi, thật đúng là đáng tiếc. Nghe tamca ta nói, Vân Thường công chúa đối xử với mọi người vô cùng tốt, một chút dángvẻ kiêu ngạo của công chúa cũng không có.

"

"Ừ, Tam ca nhà thím bao lâu rồi chưa về?

"

"Sắp rồi, Lẫm Vương Phủ làm tang sự, ắt phải bậnrộn.

"

Lúc này, một chiếc xe ngựa màu đỏ trên đỉnh chạm trổhoa văn từ từ chạy đến. Thiếu phụ thu hoa quả khô cầm trong tay về, cùng vớithím Lý nhượng đường. Xe ngang qua, gió thổi, rèm cửa cũng bị thổi lên, trongxe là một nam tử tuấn tú và một nữ tử cúi đầu không nói câu nào. Mặc dù khôngthấy khuôn mặt của nam tử, nhưng cũng có thể cảm nhận được sự dịu dàng và cẩnthận kia.

Thiếu phụ ngẩn người, đợi xe đi qua, không khỏi đỏbừng mặt.

Thím Lý thấy thế, bắt đầu trêu chọc nàng:

"Đó làđương kim Lễ bộ Thượng thư Lam Anh, chẳng lẽ cô động lòng xuân muốn bay lênhả?

"

Thiếu phụ phụng phịu oán giận một câu, sau đó liền cầmgiỏ quay về sân.

Bên trong xe, Lam Anh nhìn Đường Thải Nhi vẫn im lặng,cười khổ nói:

"Thải Nhi chẳng lẽ định cả đời không mở miệng sao?

"

Mi mắt Đường Thải Nhi giật giật, khó khăn mở miệng:

"Ta nghe được.

"

"Sau đó thì sao?

"

Đường Thải Nhi nặng nề thở một hơi, lắc đầu:

"Không về nữa.

"

Ba ngày trước, Đường Thải Nhi tỉnh lại ở phủ ThượngThư. Sau khi tỉnh lại thì thấy Lam Anh đang nghiêng người cúi đầu nhìn côngvăn. Nàng an tĩnh nghe Lam Anh tự thuật tình cảnh chôn cất Lăng Tiêu Doanh ngàyấy xong, phát hiện mình lúc đó đã hôn mê bất tỉnh, nên khẽ thở dài. Rột cuộcvẫn không thể thấy Doanh nhi lần cuối.

Lam Anh để nàng nghỉ ngơi thật tốt, cũng nói cho nàngbiết năm ngày sau là tang lễ của Vân Thường công chúa trong cung, nhưng lờiLăng Dạ Tầm nói trước mộ hôm đó thì một chữ cũng không đề cập đến.

Hiện giờ, Lam Anh và Đường Thải Nhi đang trên đường từnúi phía tây quay về phủ. Lam Anh cũng nói cho Đường Thải Nhi biết Lăng Dạ Tầmtừng mấy lần tới đón nàng, nhưng bị Lam Anh hắn cự tuyệt.

"Mấy lần trước, ta từ chối hắn là bởi vì giúpmuội bớt giận. Nhưng chuyện đã quá ba lần, chờ chút nữa về phủ, hắn nhất địnhvẫn đang chờ muội, muội nên về với hắn đi.

"

"Không về.

" Ánh mắt Đường Thải Nhi trầmtrầm, cảm giác được xe ngựa đang từ từ ngừng lại.

Vén rèm cửa, thân ảnh Lăng Dạ Tầm đang đứng vững bêncạnh tượng thạch sự. Mặc dù gió lạnh thấu xương, mặc dù nhìn hắn cô độc, nhưngvẫn không thể che giấu được quý khí Vương giả.

Lam Anh dẫn đầu xuống xe ngựa, còn chưa đưa tay, ĐườngThải Nhi cũng đã tự mình xuống.

Lam Anh cười nhạt, sau đó hướng về phía Lăng Dạ Tầmthỉnh an:

"Vi thần tham kiến Lẫm vương.

"

Lăng Dạ Tầm quay đầu lại, lướt qua vai Lam Anh nhìn vềphía Đường Thải Nhi. Ánh mắt bình tĩnh, môi mỏng mím chặt.

Lam Anh liếc nhìn hai người, thở dài nói:

"Ta vàotrước.

" Nói xong, liền để lại không gian riêng cho hai người.

Lăng Dạ Tầm di chuyển, vừa muốn bước lên trước, ĐườngThải Nhi liền cau mày lui về sau một bước dài, lạnh nhạt nói:

"Lẫm Vươnggia, nếu không có chuyện gì, dân nữ vào phủ trước.

" Nói xong, liền cấtbước vê phía trước, vòng qua Lăng Dạ Tầm, thân thể không có ý muốn dừng lại màđi thẳng.

"Cùng ta trở về.

"

Cước bộ của Đường Thải Nhi cứng đờ, người khác thuậtlại so với chính tai mình nghe thấy lại khác nhau một trời một vực. Nàng dừnglại, khó khăn lạnh lùng mở miệng:

"Trở về rồi sao? Lẫm Vương phủ từ trênxuống dưới, trên dưới một trăm người, tất cả đều nhận định ta chính là hungthủ, à, ngay cả ngươi, cũng cho là ta, ngươi để ta về thế nào đây?

"

"Ta tin nàng, cuối cùng sẽ khiến mọi người, đềutin nàng.

"

"Không thể nào.

"

"Nếu như. . . . . . Ta. . . . . .

" Bàn taytrong tay áo của Lăng Dạ Tầm nắm chặt thành đấm, nắm, lại từ từ buông ra,

"Nếu ta cầu xin nàng trở về với ta thì sao?

"

"Ta chịu đủ rồi, cũng cầu xin ngươi buông tha chota đi.

" Thanh âm của Đường Thải Nhi rất tỉnh táo, nàng cố gắng kiềm chế,môi dưới đã gần như bị mình cắn chảy máu, nàng không thể quay đầu lại, khôngthể nhìn hắn.

Lăng Dạ Tầm nhìn bóng lưng kiên quyết của Đường ThảiNhi, mở miệng, cuối cùng không thể cưỡng cầu hơn nữa, nhưng hai mắt vẫn lẳnglặng nhìn người trước mặt.

Đã từ lâu, mình không biết tình yêu, chẳng biết thươngtiếc. Hiện tại đã hiểu yêu là gì, đã biết quý trọng, thì lại mất đi tất cả.

Có lẽ mình sớm nên giống như mười ba năm trước mất đitâm tư, tự khiến mình chết lặng.

"Ngày kia, sau tang lễ của Doanh nhi, cũng. . . .. . Chính là ngày ta hưu thê.

" Giọng của Lăng Dạ Tầm rất thấp, lộ ra lạnhlẽo, cùng với gió lạnh, thổi vào trong tai Đường Thải Nhi

Như vậy khiến người ta khó mà chịu được, Đường ThảiNhi ôm cơ thể run lẩy bẩy của mình, khó khăn cúi đầu, nhàn nhạt nói một câu:

"Đa tạ Lẫm vương.

" Dứt lời, trước mắt dần dần mơ hồ, nàng không dámdo dự, không dám dừng lại. Một khắc bước vào phủ đệ kia, cổng lớn màu đỏ saulưng từ từ đóng, kèn kẹt một tiếng, ngăn cách thân ảnh cô độc sau lưng kia vớimột thế giới khác.

Đường Thải Nhi ngồi bệt trên thềm đá, không để ý tớinô bộc sau lưng, không để ý tới mọi thứ, ôm bả vai, khóc run lên.

Không có âm thanh, không tiếng khóc, chỉ là nước mắt,không ngừng rơi xuống.

Lam Anh chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, cau mày dịudàng nói:

"Nếu động tâm, cần gì tự làm khổ mình?

"

Đường Thải Nhi ngẩng đầu lên, nhìn Lam Anh, nàng thútthít, lắc đầu, cặp mắt đỏ hoe:

"Ta không thể, ta không dám. Hắn, hắn khôngthể vì ta, mà mất đi nhân tâm. Hắn không giải thích được, miệng người hoangđường, hắn không giải thích được . . . . . .

"

Lam Anh thở dài, ngồi xuống, giơ tay lên lau nước mắtkhông ngừng chảy ra của Đường Thải Nhi, nhưng lau thế nào cũng không hết. Hắncười nhạt, cười đến khổ sở:

"Tự làm khổ mình, cuối cùng vẫn là vìhắn.

" Nói xong, hai mắt của hắn khẽ rũ xuống, che giấu ghen tỵ trong mắt,

"Tình này, nếu có ba phần dành cho ta, thì ta cả đời cũng khôngtiếc.

"

Đường Thải Nhi nhìn Lam Anh, không khỏi khóc lớn hơn.

Nàng muốn nói thật xin lỗi, nhưng nàng lại không nóira được, Lam Anh đối với mình dùng tình sâu vô cùng, có thể nào chỉ dùng mộtcâu xin lỗi thì tất cả tình nghĩa của hắn liền biến mất. Chẳng qua là, nói xinlỗi không được, cuộc đời này cũng vĩnh viễn nói không được.

Lam Anh, đời này, Đường Thải Nhi ta nợ ngươi, vĩnhviễn cũng không thể trả. . . . . .

"Lam đại ca, giúp ta điều tra một người, càngnhanh càng tốt.

"

"Người nào?

"

"Nữ đồ đệ của Giang Vô Nhai.

"

Mùng mười tháng chạp, tang lễ của Vân Thường côngchúa, theo lệ chôn cất của hoàng thất, tang lễ của công chúa, nhập táng vào TiNam lăng, chôn cùng châu báu theo đúng lễ và ngang một nửa cấp bậc của mộthoàng tử, xứng với vân mộc kim quan, mười nữ tỳ, mười nam phó.

Ngày đưa tang đó, bốn thị vệ mở đường, theo sau làmười tỳ nữ mặc tố y (quần áo trắng), saunữa là sáu người tấu nhạc tang. Lăng Dạ Tầm một thân bạch y, bảo hộ ở bên cạnhcỗ xe quan tài, đi theo sát. Vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt vô thần.

Dân chúng hai bên đường đều cúi đầu, lặng lẽ hô côngchúa yên nghỉ.

Trên tửu lâu, một nữ tử tuyệt sắc đứng bên cửa ló đầura nhìn Lăng Dạ Tầm, như đang hạ quyết tâm.

Hưu thư trong tay, bị nàng hung hăng nắm chặt, chữviết quen thuộc trên mặt giấy bị nắm không còn hình dạng.

Nàng bỗng nhiên cười, lẩm bẩm:

"Ngươi muốn, tanhất định giúp ngươi lấy được.

"

Nữ tử duỗi ngón tay, nhảy cách xa cửa sổ, quay đầulại, nhìn về nơi nam tử bạch y đang ngồi, khóe miệng nàng tràn ra một chút cườiduyên, dịu dàng nói:

"Sư huynh, đã lâu không gặp.

"

Ưng Thiên Ngô uống một hớp trà, bàn tay chống cằm, hípmắt, thần sắc thong dong:

"Quả thật rất giống.

"

"Không giống, làm sao có thể làm được việc?

"Đường Thải Nhi cười, giơ tay lên sờ sờ bộ mặt giả trên mặt,

"Sư huynh phảigiữ chân Vân Nhi tỷ lại, ta sẽ dễ dàng xử lý.

"

Ưng Thiên Ngô gật đầu:

"Ta sẽ giúp muội.

"

"Giúp ta, Giang sư bá cũng có thể lấy lại tựdo.

"

Ưng Thiên Ngô không nói tiếp, buông cổ tay xuống, nhìnĐường Thải Nhi, do dự một lát mới nói:

"Thân thể của muội. . . . . .

"

Đường Thải Nhi cười, giơ ngón tay lên ngăn trước môimình, nhẹ nhàng nói:

"Suỵt, không thể nói, không thể nói.

"

Ưng Thiên Ngô thấy vậy cũng không tiện hỏi nhiều, vốnlà không liên quan đến hắn, cần gì phải lo lắng.

Ánh mắt Đường Thải Nhi lạnh như băng, nhìn mặt đất, vẻláu táu thường ngày đã sớm không thấy nữa.

Giang Vân Nhi, Liễu Chiêu Vân.

Hay cho ngươi, Vân Nhi tỷ, hay cho trò đùa mà ngươilàm ra.

"Vân Nhi tỷ, ngươi trình diễn đủ rồi, giờ tớiphiên ta.

"

Bàn tay uống trà của Ưng Thiên Ngô dừng lại một chút,nhưng chỉ là dừng một chút. Hắn vân đạm phong khinh mà uống trà, giống nhưngười Đường Thải Nhi muốn đối phó cũng không liên quan đến hắn.

"Saosư huynh không ngăn ta lại.

"

Ưng Thiên Ngô cười cười:

"Chẳng quan hệ tới ta.

"

"Nàng là nữ nhi của sư phụ huynh.

"

"Cũng chẳng phải là nữ nhi của ta, không phảisao?

" Ưng Thiên Ngô nâng mắt lên, nhìn về phía Đường Thải Nhi, nói cực kỳung dung.

Đường Thải Nhi không khỏi bật cười, trên mặt khôi phụcchút nhàn tản thường ngày:

"Sư huynh quả thật không phải ngườithường.

"

"Quá khen.

"

"Vậy chúng ta, bắt đầu đi.

"

Ưng Thiên Ngô liếc nhìn trà đã uống một nửa, thở dài,quên đi, cũng không phải là trà ngon, cần gì cố chấp.

## 60. Chương 60 : Thiên Thuợng Nhân Gian

Khi mặt trời lặn, trong Lẫm vương phủ một mảnh yêntĩnh, người người mặc tố y vải thô, xung quanh đều là màu trắng, giống nhưtuyết rơi, nhìn kỹ mới biết là tang bố lễ (vải trang trí màu trắng trong đám tang).

Bên trong thư phòng phía nam, Lăng Dạ Tầm một thânbạch sắc thục cẩm (gấm Tứ Xuyên), bênngoài khoác áo choàng mỏng như tuyết. Hai mắt nhắm chặt, tay đè ở thái dương,khuỷu tay trụ ở ghế vàng, khẽ nhíu mày, sắc mặt âm lãnh.

Hàn Thác gõ một tiếng mở cửa ra, thấy Lăng Dạ Tầm từtừ nâng đôi mắt sâu hõm lên, mới cung kính cúi đầu bẩm báo: “Người của phủThượng Thư nói, thư đã giao đến tay Đường phi nương nương.

"

Hai mắt Lăng Dạ Tầm giật giật, có chút cứng ngắc gậtđầu một cái.

Hàn Thác thấy Lăng Dạ Tầm không dặn dò điều gì khác,suy nghĩ một chút, hỏi:

"Vương gia muốn uống trà không?

"

Lăng Dạ Tầm khoát tay áo,

"Không cần.

"

“Vậy thuộc hạ xin cáo lui trước.

"

Lăng Dạ Tầm không lên tiếng, nhìn ngọc bội trong tayđến ngẩn người.

Hàn Thác vừa mới quay người, liền đụng phải ThượngQuan Linh đang mang theo nụ cười nhạt. Hắn lướt qua Hàn Thác liếc nhìn Lăng DạTầm, khẽ thở dài, ý bảo Hàn Thác đi xuống đi.

Đợi người đi rồi, hắn mới chậm rãi mở miệng:

"Chuyện buôn bán muối ở Giang châu đã làm xong, mọi người đang đợi mệnhlệnh tiếp theo của ngươi.

"

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên gần cửa,là Thượng Quan Linh. Lăng Dạ Tầm cũng không ngẩng đầu, vẫn dùng ngón cái vuốtve thân ngọc, tự nói một loại nỉ non:

"Nàng nói, nàng chịu đủ rồi.

"

Thượng Quan Linh mím môi, tỉnh táo nói:

"Nànghiện tại không thích hợp trở lại.

" Cũng bởi vì thế, ban đầu hắn mới biếtrõ Đường Thải Nhi không phải là hung thủ, nhưng vẫn cho nàng một chưởng, vì đểnàng tạm thời rời đi. Nếu không làm vậy, lại càng khó khăn hơn.

Lăng Dạ Tầm ngẩng đầu lên, cười khổ mà nói một câu:

"Cưới nàng, là vì muốn để nàng hạnh phúc, không phải theo ta chịu khổ. Khivừa mới bắt đầu, ta đã không cho nàng cuộc sống nàng mong muốn. Nàng muốn cuộcsống điền viên, muốn vô câu vô thúc\*. Mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặnthì quay về, nhàn rỗi thì tản bộ bên dòng suối, cười nhìn mặt trời lặn, từ đókhông hỏi chuyện giang hồ.

"

(\*Vôcâu vô thúc: không bị quản thúc, kiềm chế, tự do tự tại.)

Thượng Quan Linh lẳng lặng nghe, đợi Lăng Dạ Tầm nóixong, hắn mới cười khổ nói:

"Sao ta lại không muốn, chẳng qua là, ta vàngươi đều đang lúc tranh đấu, lún sâu vào vũng bùn, không thể thoát thân.

"

Lăng Dạ Tầm cười nhạt, nụ cười kia làm Thượng QuanLinh thất thần.

Vang lên bên tai giọng nói trầm thấp của nam tử trướcmắt kia, giống như một loại ma âm, đem tất cả thần trí của Thượng Quan Linhkhóa lại.

"Hoa rơi nước chảy xuân đi vậy. Thiên Thượng NhânGian. . . . . .

"

- - - - - -- - - - - - - - - -

"Chàng thật nhàn nhã muốn chăm chút ấm tử sanày.

"

Trong phủ Thái tử, Lăng Thiên Mịch đang ngồi trongđình, dùng trà Long Tĩnh lau ấm tử sa. Giọng Giang Vân Nhi truyền đến từ đỉnhđầu, Lăng Thiên Mịch ngẩng đầu nhìn lên, thấy nàng từ trên đình nhảy xuống,nhanh nhẹn tiếp đất.

Khóe miệng Lăng Thiên Mịch cong lên, cười cười:

"Tâm tình tốt, tự nhiên nhàn rỗi tiện tay.

"

"Hôm nay chôn cất Hoàng muội của chàng, chàng làmca ca không ngờ lại không thèm nhìn một chút, thật đúng là bạc tình.

"Giang Vân Nhi cười híp mắt, hướng về phía nam nhân trước mắt.

Lăng Thiên Mịch liếc mắt nhìn nàng, cười nói:

"Vân Nhi thật hăng hái, chẳng lẽ tới xem người mình giết có chết sạch sẽhay không?

"

Giang Vân Nhi cúi đầu, cầm chén trà lên uống một hớptrà nóng, một hớp xuống bụng, mới buồn bã nói:

"Rất sạch sẽ.

"

"Lúc này Lăng Dạ Tầm, chắc chắn sẽ như con hổkhông nanh, không hề có ý chí chiến đấu.

"

Giang Vân Nhi cười, nghiêng người về phía trước, ôm cổcủa Lăng Thiên Mịch:

"Đúng vậy nha, làm sao có thể so với con báo mạnhmẽ trước mắt này?

"

Lăng Thiên Mịch ngửa đầu cười lớn, tâm tình cực tốtmuốn tới hôn Giang Vân Nhi, Cơ thể Giang Vân Nhi hơi cứng lại, hẳn là theo bảnnăng né tránh.

Lăng Thiên Mịch nhướng mày, giơ tay lên nắm được cằmGiang Vân Nhi:

"Sao vậy?

"

Giang Vân Nhi cười duyên hai cái, nói:

"Hơi đóibụng.

"

"A?

" Lăng Thiên Mịch thả ấm trà trong tayra, hai tay dùng sức, liền đem cả người Giang Vân Nhi kéo vào trong ngực, đúngnhư dự đoán nghe đối phương kinh hoảng a một tiếng.

Cũng tại giây tiếp theo đã khắc chế kinh hoảng củamình, thần sắc trở lại quyến rũ.

Lăng Thiên Mịch ghé sát vào cổ Giang Vân Nhi, ngửithấy hương thơm trên người nàng, khàn khàn nói:

"Ngươi có biết, trên ngườiVân Nhi là Đàn Vân hương, cần phải ở rất gần mới có thể ngửi được không?

"

Sống lưng Giang Vân Nhi trong nháy mắt cứng ngắc, saukhi ý thức được, muốn tránh thoát, lại bị đối phương gắt gao giữ lại.

"Nếu Thái tử đã phát hiện, cần gì tiếp tục diễnnữa? !

" Đường Thải Nhi có chút nổi giận, thế nhưng bàn tay Lăng Thiên Mịchgiữ hai cánh tay của mình vẫn chắc như vậy. Hai tay bị khóa lại không thíchhợp, không ình có bất kỳ cơ hội nào phóng độc.

Lăng Thiên Mịch cười, môi mỏng lướt xuống cổ ĐườngThải Nhi:

"Vì sao không diễn? Nữ nhân của Tam đệ. . . . . . Nếm thử mộtchút cũng không tồi. . . . . .

"

"Buông ta ra!

" Đường Thải Nhi giận dữ, gắngsức đẩy hắn ra. Ánh mắt Lăng Thiên Mịch trong nháy mắt lạnh lẽo, chợt đẩy nàngngã trên bàn đá, ấm tử sa theo đó mà vỡ tan tành, cảm giác như ngọc vỡ, thanhthúy vui tai. Chẳng qua là lúc này, không ai thưởng thức, cũng không ai đaulòng.

"Tam đệ để ngươi đến? Chậc chậc, rất hiển nhiên,ngươi diễn trò, không diễn tốt bằng Vân Nhi.

"

Đường Thải Nhi giận quá hóa cười:

"Phảikhông?

"

Lăng Thiên Mịch thấy nàng cười đến tuyệt sắc, trongmắt dâng lên dục niệm, khàn khàn cổ họng, trầm giọng nói:

"Đã có chỗ nghivấn, vậy không bằng chúng ta tiếp tục.

"

Khóe miệng Đường Thải Nhi dần dần nhếch lên nụ cườithị huyết, ánh mắt kinh hoảng kia cũng chầm chậm trở nên tỉnh táo. Cuối cùng,dùng loại ánh mắt nhìn xác chết mà nhìn Lăng Thiên Mịch đang nằm trên ngườimình.

Lăng Thiên Mịch cau mày, nắm hai tay nàng bắt đầu dùngsức, nảy sinh độc ác hỏi:

"Ngươi cười cái gì? !

"

Đường Thải Nhi nhẹ giọng, vẫn cười:

"Ta cảm thấy,ta diễn không tồi.

"

"Cái gì?

"

"Giang Vân Nhi diễn ta, giết công chúa; mà tadiễn nàng. . . . . .

" Đường Thải Nhi dừng một chút, sau đó nheo mắt lại,lạnh lùng nói,

"Giết. . . . . . Ngươi. . . . . .

"

Lăng Thiên Mịch kinh hãi, buông hai tay nàng ra, luivề phía sau mấy bước, vận công kiểm tra, vừa mới dùng sức, cổ họng liền căngthẳng, phun ra một ngụm máu đen.

"Ngươi. . . . . .

"

Đường Thải Nhi cười, thưởng thức vẻ mặt thống khổ củaLăng Thiên Mịch:

"Nàng ta giết công chúa, ta không cứu được; ta giếtngươi, nàng ta cũng không cứu được.

" Nói xong, nàng cười càng phát ra kiềumị xinh đẹp,

"Đương nhiên, độc này, sợ rằng ngay cả Giang Vô Nhai bị ngươigiam trong ngục cũng không giải được.

"

Hai mắt Lăng Thiên Mịch bắt đầu đỏ lên, khóe mắt bắtđầu rỉ ra máu tươi. Hắn loạng choạng, muốn bắt Đường Thải Nhi, người sau lại dễdàng né tránh, giống như kiểu mèo vờn chuột.

"Ta không tin. . . . . .

"

Hai mắt Đường Thải Nhi lạnh lẽo, khóe miệng che giấunụ cười:

"Vào đời ba năm, ta chưa bao giờ tự chế độc giết người, bởi vìkhông cần thiết. Nhưng không làm, không có nghĩa là sẽ không làm.

" Dứtlời, trong ống tay áo, một thanh chủy thủ bằng bạc, nhanh như chớp phóng vềphía Lăng Thiên Mịch.

Khi trở lại bình thường, người trước mắt đã thất khổngchảy máu, hầu kết đã sớm bị đâm thủng, nhưng không dừng tại đó, mà cắm trên cộtgỗ phía sau hắn. Ngân đao nhuốm đầy máu đen.

"Đại ca! !

"

Tiếng rống giận vang bên tai, Đường Thải Nhi nghiêngđầu nhìn, Tứ hoàng tử Lăng Phong Minh đang phi thân tới đây.

Nànghướng về phía Lăng Phong Minh thản nhiên cười, sau đó tung người, nhanh chóngthoát đi.

Lăng Phong Minh tới bên cạnh Lăng Thiên Mịch. Thứ hắnthấy chính là thi thể vô cùng thê thảm. Máu theo mắt chảy hết ra ngoài, hé rakhuôn mặt xanh xám của xác chết, thất khổng chảy máu.

Cả người Lăng Phong Minh run rẩy, không dám tin. Đêmhôm trước ,đại ca vẫn cùng mình đánh cờ không ngờ lúc này đã rời xa nhân thế,chết thảm trước mắt. Trên trán hắn nổi gân xanh, cả người tức đến đỏ thẫm, ngửamặt lên trời rống:

"Giang Vân Nhi, Lăng Phong Minh ta nhất định sẽ đemngươi bầm thây vạn đoạn!

"

Rừng cây ngoại thành phía tây, Đường Thải Nhi liềumạng chạy trốn, bước chân sau khi chạy vào rừng cây càng loạn.

Trước mắt trở nên tối sầm, cả người rơi vào bóng tối,không có phương hướng.

Chân bị vấp, thân thể liền thuận thế ngã xuống.

Nhưng lại không ngã trên mặt đất.

Lam Anh ôm Đường Thải Nhi, cau mày hỏi:

"ThảiNhi?

"

Đường Thải Nhi vững cước bộ, hai mắt từ từ thấy đượcánh sáng, chậm rãi nhìn Lam Anh. Nàng thoải mái cười một tiếng:

"Rốt cuộccũng trốn ra được.

"

"Muội quá mạo hiểm.

" Lam Anh thấp giọng quátlớn, cũng không nhẫn tâm trách mắng.

Đường Thải Nhi lắc đầu một cái, giơ tay lên, “Roạt”một tiếng, kéo mặt nạ da trên mặt xuống.

"Thái tử đã chết.

"

Lam Anh đầu tiên là kinh ngạc, nhưng rất nhanh liềnđón nhận sự thật này, bởi vì, hắn biết, nếu như độc y Đường Cảnh muốn giết ai,người nọ, sống cũng không lâu.

Đường Thải Nhi đứng thẳng người, lại nói:

"GiangVân Nhi, ta để cho ngươi cũng nếm thử tư vị oan uổng.

"

Lam Anh cười cười, vuốt vuốt mái tóc vì chạy mà bị rốicủa Đường Thải Nhi:

"Muội thật là.

"

"Trong vòng bảy ngày sẽ không động đến nàng ta,đợi lúc nàng ta bị truy nã phải chạy trốn khắp nơi, ta sẽ xuất thủ, giải quyếtnốt nàng.

"

Lam Anh không nói gì, nhìn Đường Thải Nhi đang thu mặtnạ da người về, tiếp tục đi hướng phủ Thượng Thư. Hắn thật hi vọng, khiến nữnhân này cách xa phân tranh, cách xa giang hồ. Chẳng qua là, điều hắn hy vọng,lại cũng không phải điều nàng muốn. Nàng muốn, đã không còn là nhàn vân dã hạc\*ban đầu.

(\*Nhàn vân dã hạc (闲云野鹤): mây thảnh thơi nhànrỗi, hạc hoang dã tự do.)

"Sau đó, muội có dự định gì?

"

Lam Anh đuổi theo, đi bên cạnh nàng, mở miệng hỏi.

Vẻ mặt Đường Thải Nhi có chút hoảng hốt, theo bản năngbóp mạch môn ở tay phải của mình:

"Đi một bước, tính một bước.

"

"Không có ý định trở về?

"

"Không trở về được.

" Đường Thải Nhi hơi cúiđầu, rũ mắt, bàn tay nắm mạch môn khẽ dùng sức. Sự đau đớn ở đó, khiến ìnhthanh tỉnh hơn nhiều,

"Mấy ngày nữa, ta tính về nhà, cùng cha mẹ đón giaothừa.

"

Hai mắt Lam Anh chuyển một cái, cúi đầu nhìn về gò máĐường Thải Nhi, bộ dạng như là muốn nói lại thôi.

Cuối cùng chỉ bất đắc dĩ thở dài, nói:

"Mười sáutháng giêng là sinh nhật của muội, đến lúc đó, ta muốn tặng muội một phần hậulễ.

"

Đường Thải Nhi cười, ngẩng lên nghiêng đầu hỏi:

"Là gì vậy?

"

Lam Anh lắc đầu, lại có chút thần bí:

"Chưa đếnhạn ba năm, không thể nói.

"

Đường Thải Nhi càng thêm mơ hồ, cười hỏi:

"Saolại hạn ba năm?

"

Lam Anh cười nhạt, không trả lời nữa, cất bước đi vềphía trước. Đường Thải Nhi bất đắc dĩ nhún vai một cái, đi theo.

Lam Anh suy nghĩ chốc lát, dường như trở lại ba nămtrước.

Có người cười nói:

"Con bé đã muốn đi, chúng takhông muốn con bé biết chuyện đã phát sinh, càng không muốn để nó hậnngươi.

"

Còn có người nói:

"Nếu ngươi vẫn yêu con bé, hãyđối tốt với nó, trở thành chỗ dựa của nó.

"

## 61. Chương 61 : Tuyết Rơi Tháng Chạp

Hoàng ngũ nữ Tiêu Doanh, tự Vân Thường công chúa.Tuyên Tông năm thứ ba mươi lăm, Mẫu ý Lận phi Tạ thị. Tuyên Tông năm thứ bốnmươi tám, mùng bốn tháng chạp, công chúa qua đời, bệnh nặng, chết yểu. Hưởngthọ mười tám. Sau đổi thành Tương Dung Công chúa.

Hoàng Thái tử Thiên Mịch, tự Mậu Đức thái tử. TuyênTông năm thứ hai mươi ba. Mẫu thuận Kỳ phi Khuất thị. Tuyên Tông năm thứ bốnmươi tám, mùng tám tháng chạp, Thái tử qua đời, bệnh nặng, chết yểu. Hưởng thọhai mươi lăm tuổi. Sau đổi thành Minh Tuyên thái tử.

Tuyên Tông bốn mươi tám năm, đã định trước không cónăm thái bình. Giang Nam thì lũ lụt, Giang Tây thì ôn dịch lan tràn, bắc cóngoại địch xâm lấn, trong có tang lễ trùng trùng.

Thái tử chết đi, Tuyên Tông hoàng chỉ sau một đêm màtóc đã bạc trắng, lửa giận thiêu đốt tâm phế, nằm trên giường ba ngày không dậynổi.

Cómười lăm Hoàng tử, hai mươi Hoàng nữ, tranh nhau đến xem, trông nom xung quanh.Tại biên cương nơi xa Hoàng tử thứ hai là Hiền vương, Lăng Dịch Kiêu cũng chạysuốt đêm trở về, canh giữ ở trước giường.

Cùng thời gian đó, Dạ Chiêu quốc treo thưởng ba vạnlượng hoàng kim, ruộng tốt trăm mẫu để truy nã Giang Thị Vân Nhi, nguyên nhânkhông rõ, chỉ biết là phạm vào tội lớn không thể tha thứ.

Sáng sớm ngày hôm đó, sắc trời vẫn lờ mờ, bên tronglăng mộ của Thái tử, một nữ tử quỳ gối trước quan tài thạch anh, sắc mặt âmtrầm, hai mắt rơi lệ.

Nàng cắn chặt môi dưới, hai bàn tay đặt lên đùi, nắmlại thật chặt.

"Mịch, là ta hại chàng.

" Giọng Giang Vân Nhirun rẩy, trong không khí giá rét càng lạnh cực điểm,

"Chàng muốn thiên hạ,ta cuối cùng không thể cho chàng, lại đẩy chàng xuống hoàng tuyền. . . . ..

" Cổ họng nghẹn lại, cơ thể Giang Vân Nhi đổ nghiêng, miễn cưỡng chốngtrên đất không để người ngã xuống. Một ngụm máu xanh đen từ trong miệng phunra.

Nàng cười thảm:

"Hay cho Đường Thải Nhi ngươi, tathật sự đã xem nhẹ ngươi. . . . . .

"

"Ngươi cũng đã xem nhẹ Lăng Dạ Tầm.

"

Một giọng nói dịu dàngận như ngọc vang lên từ phíasau, Giang Vân Nhi ngay lập tức nhìn sang. Trước mắt thoáng qua một bộ bạch y,cẩn thận nhìn kĩ, đúng là Ưng Thiên Ngô với mái tóc bạc trắng.

Giang Vân Nhi ngồi thẳng lên, lau vết máu ở khóemiệng:

"Làm sao huynh vào được đây.

"

"Muốn đến, tự nhiên sẽ có thể.

"

"Đường Thải Nhi cho huynh lợi ích gì? Lại khiếnhuynh giúp nàng ta chứ? !

" Hai mắt Giang Vân Nhi đỏ lên, độc trảo lập tứcvươn ra, đánh úp về phía Ưng Thiên Ngô.

Ưng Thiên Ngô khẽ thở dài, giơ tay lên hơi đẩy ra,liền khiến Giang Vân Nhi trở lại bên cạnh quan tài thạch anh. Hắn nói:

"Đừng tiếp tục dùng nội lực, cẩn thận lấy mạng của ngươi.

"

"Đây chẳng phải là dụng ý của huynh sao? Sư!Huynh!

" Từng câu từng chữ, Giang Vân Nhi hung tợn nhìn nam nhân trước mắt.

Nam tử thanh nhã cỡ nào, sạch sẽ cỡ nào, không ăn khóilửa nhân gian cỡ nào.

Chính bởi vì như vậy, Giang Vân Nhi cảm thấy rấtchướng mắt, mới cảm thấy rất đáng hận.

Người như vậy, vĩnh viễn đều cao cao tại thượng, tồntại trong bọn họ luôn là phép tắc của quân tử. Bọn họ nhốt chặt mình, cũng dùngnhững thứ ấy để đánh giá ngươi. Cho dù ngươi ăn không đủ no mặc không đủ ấm,bọn họ vẫn muốn yêu cầu ngươi không thể vì nghèo mà khuất phục quyền thế. Nếukhông bọn họ sẽ lắc đầu với ngươi, cười rồi mắng ngươi là thâm độc? Bọn họ vĩnhviễn không thấy được là do ngươi bất đắc dĩ, sẽ không thấy được vì sao ngươilại như thế. Thứ bọn họ nhìn thấy chỉ là ngươi đã sa đọa, ngươi bị khuất phục.

Ưng Thiên Ngô ngồi xuống, mi sắc thong dong, nâng taybắt mạch cho Giang Vân Nhi. Giang Vân Nhi hất tay ra, cười nói:

"Sư huynhtự mình hạ độc, hôm nay cần gì phải tới giả mù sa mưa mà hỏi thăm. Là sợ takhông chết sao?

"

"Ta chưa bao giờ phóng độc với ngươi, chẳng qualà làm ngươi nội tiêu công tán mà thôi.

" Giọng của Ưng Thiên Ngô êm ái,giống như đang nói chuyện phong nhã.

"Cái này so với giết ta có gì khác nhau? Cácngươi giết nam nhân ta yêu nhất, hôm nay lại muốn phá hủy tất cả của ta!

"

ƯngThiên Ngô cau mày, lạnh nhạt nói:

"Ngươi cũng phá hủy mọi thứ của ngườikhác, giết người họ yêu nhất.

"

"Đáng đời bọn họ.

"

Ưng Thiên Ngô cười, đôi môi khẽ chạm vào nhau, giọngnói ác độc vô cùng:

"Ngươi cũng vậy.

"

Lồng ngực Giang Vân Nhi bị kiềm hãm, giận đến mức tràomột ngụm máu xanh đen.

Ưng Thiên Ngô lắc đầu một cái, đứng dậy, phủi phủiquần áo của mình, giơ tay lên hất mấy sợi tóc trắng rũ xuống trước ngực ra phíasau, hắn không muốn nhìn thấy. Tiếp theo rũ mắt nhẹ giọng nói:

"Thứ gì nêntrả cuối cùng cũng phải trả. Ta bao che cho ngươi lần thứ nhất, nhưng không bảovệ được ngươi lần thứ hai, tự giải quyết cho tốt đi.

"

Dứt lời, Ưng Thiên Ngô xoay người đi. Bạch y nhưsương, tóc trắng như tuyết, mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, lạikhông làm mất phần dịu dàngận kia.

Giang Vân Nhi rũ xuống nắm chặt quả đấm, rồi từ từbuông ra, tựa vào trước quan tài thạch anh, lẩm bẩm:

"Các ngươi cảm thấychẳng đáng, mà ta lại không oán không hối.

"

Nói xong, nàng ta lại cười, cố gắng đứng dậy, nằm dọctheo quan tài, nhìn Lăng Thiên Mịch hai mắt đã nhắm chặt trong quan tài. Mặc dùgương mặt đó đáng sợ như vậy, nhưng trong mắt nàng, vẫn như lần đầu tiên nànggặp, khiến cho nàng cảm thấy ấm áp, cảm thấy tuấn mỹ.

"Trời lạnh thế này, sao ngươi lại ngồi trongtuyết, không lạnh sao?

"

"Ta cho ngươi cơm ăn, nhưng ngươi phải đồng ý vềphủ với ta? Làm người của ta?

"

Năm ấy, nàng bốn tuổi, hắn bảy tuổi.

Nàng trở thành nha hoàn của hắn, trở thành bí mật củahắn.

Ưng Thiên Ngô từ Hoàng lăng trở ra, tránh khỏi quanbinh canh giữ, cước bộ không chậm không nhanh đi về hướng rừng núi phía trước.

"Nếu sư huynh không ghét bỏ, có nguyện đền đápminh quân? Ta tin, sau này Dạ Nhi làm Hoàng đế, nhất định sẽ là một Hoàng đế cần chính ái quốc, là một vịvua tốt.

"

Ưng Thiên Ngô nán lại cước bộ, nhìn lên trời, nhữngbông tuyết phiêu tán rơi xuống.

Hạt tuyết rơi trên mặt hắn, vừa xuống, đã tan ra. Hắngiống như tinh linh tuyết, mang lạnh giá đơn thuần đẹp đẽ đứng ở trong rừng.

Hắn híp mắt, vẳng bên tai là lời của Đường Thải Nhi.Hắn khẽ mỉm cười, lạnh nhạt tự nói:

"Có lẽ, không tồi.

"

Ngày mười lăm tháng chạp, Dạ Chiêu quốc đón trận tuyếtđầu năm, tuyết rơi nhiều đến mấy ngày, chỉ trong thời gian ngắn, đã trắng xóamột mảng.

Lăng Dạ Tầm ngồi ở bên trong Tiêu Doanh hiên, từ trongđình nhìn bên ngoài đã được bao một lớp trắng bạc. Ánh mắt lạnh như băng.

Ngọc bội trong tay lại bị hắn vô thức vuốt ve, lò sưởibên cạnh đã sớm không hề bay khói. Cơ thể hắn cũng đã đông cứng từ lâu, nhưnghắn vẫn không nhận ra, chỉ an tĩnh nhìn ra xa, ánh mắt không có tiêu điểm.

Thượng Quan Linh đạp tuyết, đứng trong hành lang dài ởđằng xa, nhìn người trong đình như không còn sinh khí, không khỏi chán nản.

Từ khi Lăng Tiêu Doanh rời đi, Đường Thải Nhi bị hưu,lại chưa từng thấy Lăng Dạ Tầm có phản ứng hoặc động tác gì khác.

Mỗingày đều ngồi ở trong đình, không cười, không giận, không nói lời nào. Giốngnhư vạn vật trong thế gian vạn đều không liên quan đến hắn, không vào cung,không ra phủ. Có người tới hành thích, không tránh, không né; có người hạ độc,không tránh, không cự tuyệt.

"Hoa rơi nước chảy xuân đi vậy. Thiên Thượng NhânGian.

"

Đúng vậy, hắn đang chờ chết, hắn sống mà không thểyêu.

Nhưng người này, không nên là hắn.

Thượng Quan linh mím chặt khóe môi, quyết định chủ ý,xoay người rời đi.

Giục ngựa đi tới phủ Thượng Thư, không để ý đứa bé giữcửa ngăn lại, cứ sải bước xông vào trong phủ, hắng giọng hô to:

"ĐườngThải Nhi, ra đây cho ta!

"

Lam Anh nghe huyên náo, đi tới tiền đường, nhìn thấyvẻ mặt tức giận của Thượng Quan Linh. Hắn cười nhạt, hỏi:

"Không biếtThượng Quan công tử tìm Thải Nhi có chuyện gì?

"

"Ta có việc tìm nàng nói chuyện, gọi nàng rangoài gặp ta.

"

Lam Anh sai nô bộc:

"Đi, gọi Thải Nhi rađây.

"

"Vâng, chủ tử.

"

Thượng Quan Linh nhìn Lam Anh, sắc mặt không mấy thânthiện. Lam Anh mời hắn vào nội đường, sai người thêm lò sưởi, châm trà nóng.Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, chút ý dừng lại cũng không có. Lam Anh nhấp mộthớp trà nóng, quan tâm hỏi:

"Lẫm Vương điện hạ hiện nay tốt không?

"

"Không tốt.

" Thượng Quan Linh chẳng kiêngdè, trực tiếp trả lời, uống một hớp trà, liền quẳng chén trà ngã trên bàn,

"Đang chờ chết.

"

Lam Anh ngẩn người, sau đó bật cười lắc đầu.

Nam tử kia, vất vả cả đời tranh đấu không ngớt, chỉ vìđể muội muội có cuộc sống bình yên. Nhưng hôm nay, người đã không còn, hắn,chắc hẳn cũng mất đi lý do tranh đấu rồi. . . . . .

Đường Thải Nhi lộ ra vẻ ngái ngủ, đi tới, quần áo mùathu trên người đã sớm đổi thành áo gấm hồng nhạt viền lông măng, từng sợi tócrũ xuống, lại có vài phần hoạt bát dễ thương.

Nàng giương mắt nhìn Thượng Quan Linh, liền trực tiếpđi tới bên cạnh lò sưởi, ngáp một cái hỏi:

"Mới sáng sớm, tới đây làmgì?

"

Thượng Quan Linh dừng một chút, do dự hồi lâu mới nói:

"Ngươi định lúc nào thì về?

"

Đường Thải Nhi có chút kinh ngạc, nàng không ngờ ngườihận mình đến thấu xương như Thượng Quan Linh lại hỏi câu này. Nhưng chẳng qualà kinh ngạc, sau đó nàng liền lắc đầu, kiên quyết nói:

"Không về.

"

"Không được.

" Thượng Quan Linh phủ định hoàntoàn.

Lam Anh tiếp tục làm người ngoài cuộc, sau khi kéo haibên bình phong, liền bắt đầu uống trà thưởng tuyết.

Đường Thải Nhi cười lạnh nhíu mày:

"Ngươi nóikhông được thì không được sao?

"

Thượng Quan Linh thở dài, nâng chén trà lên, rồi lạiđể xuống, buồn bã nói:

"Ngươi có biết, hắn đang tìm cái chết.

"

"Cái gì?

"

Tim Đường Thải Nhi đập thình thịch, không rõ lý do:

"Cái gì tìm chết?

"

"Sau hôm đó, hắn tự nhốt mình trong Tiêu Doanhhiên, không những không nói gì, có người gây bất lợi cho hắn, hắn cũng chỉ chịuđựng. Nếu không phải là Hàn Thác trông nom, hắn đã sớm chết đến ngàn vạn lần.Mấy ngày nay, hắn lại hạ lệnh không cho bất kỳ kẻ nào vào Tiêu Doanh hiên, nhưthế, có người muốn giết hắn, hắn chỉ còn con đường chết.

"

Đường Thải Nhi giận dữ, một cước đạp trúng lò sưởi,loảng xoảng một tiếng, Nàng che giấu đau khổ ngồi trên đất.

Lam Anh vội vàng đặt chén trà xuống ngồi bên cạnh:

"Muội tự lấy mình ra tức giận cái gì? !

"

Thượng Quan Linh toát mồ hôi:

"Nàng rõ ràng làtrút giận lên lò sưởi mà.

"

Đường Thải Nhi đau đến nhe răng, ngẩng đầu nhìn ThượngQuan Linh:

"Con người của hắn, ngươi tự quản đi, tìm ta làm cái gì?

"

Thượng Quan Linh cúi người xuống, nhìn thẳng ĐườngThải Nhi, vẻ mặt hắn nghiêm túc, chữ chữ như ngọc:

"Con người của hắn, nếungay cả ngươi cũng không quan tâm, còn ai quản được nữa?

"

Đường Thải Nhi hơi cúi đầu, đau đớn ở mũi chân dần mấtđi. Nàng cười khổ tự nhủ, nếu như, nếu như ta mệt mỏi thì sao? Lúc này trở về,rồi lại rời đi, chẳng phải sẽ càng tổn thương hắn sao?

“Chí ít. . . . . .

" Thượng Quan Linh nói, ítnhiều cũng có chút khẩn cầu,

"Chí ít, đi khuyên hắn một chút.

"

Đường Thải Nhi hé miệng mỉm cười, ngẩng đầu lên nói:

"Được, ta theo ngươi trở về.

"

Lam Anh trong lòng bị kiềm hãm, nắm chặt tay ĐườngThải Nhi, nhưng cuối cùng bắt đầu buông lỏng ra, cười nhạt:

"Ta đi saingười chuẩn bị xe.

"

"Ừ.

"

ĐườngThải Nhi mới ra đến tiền đường, đứng ở bên ngoài, bông tuyết lững lờ rơi trênvai. Thế giới của Đường Thải Nhi trong nháy mắt yên tĩnh không một tiếng động,chỉ có vô số bong tuyết chậm rãi rơi xuống. Nàng cười ngẩng đầu, nhìn lên bầutrời bao la đầy tuyết.

Thượng Quan Linh gọi nàng ở phía sau, nàng cũng khôngcó phản ứng.

Cho đến khi cánh tay ngọc bị người ta đụng phải, nàngmới quay đầu nhìn lại. Miệng Thượng Quan Linh đang hé ra rồi đóng lại nói cáigì đó.

Tiếc là Đường Thải Nhi không nghe được, nàng hướng vềphía Thượng Quan Linh cười nhẹ nói:

"Chúng ta đi thôi.

"

Thượng Quan Linh ngẩn người, gật đầu một cái, nói:

"Đi thôi.

"

## 62. Chương 62 : Ta Đã Trở Về

Khi Đường Thải Nhi nhìn thấy Lăng Dạ Tầm, mũi nàng đaunhức, hai mắt cũng đỏ hoe. Người nọ ngồi trong tuyết, áo choàng tím nhạt trênngười đã sớm bị tuyết phủ đầy vai, tóc dài đen như mực rủ xuống lung tung, bịgió thổi khẽ bay. Hắn rũ mắt, cúi đầu nhìn ngọc bội trong tay. Lông mi dày,mang theo băng tuyết, không biết là nước mắt đông lại, hay là sương mù làm ra.

Đường Thải Nhi che miệng, cước bộ không chút dừng lạimà lao tới.

Thượng Quan Linh ở phía xa, nhìn thân ảnh màu hồnghung hăng ôm pho tượng khắc tuyết kia. Thở dài, im lặng không tiếng động rờikhỏi Tiêu Doanh hiên.

"Dạ Nhi đáng ghét!

" Giọng Đường Thải Nhinghẹn ngào, nức nở mắng.

Cơ thể Lăng Dạ Tầm cứng đờ, hai mắt rũ xuống đã lâu từtừ nâng lên, ánh mắt lưu động, chớp chớp lông mi, nước tuyết theo lông mi nhỏxuống.

Thải Nhi. . . . . .

Khóe miệng hắn giật giật, cảm nhân giá lạnh trên ngườiđã được vòng ôm phía sau xua tan đôi chút. Cũng không lâu lắm, hắn lại nhắm haimắt. Một giọt lệ từ khóe mắt chảy ra, theo trên gương mặt trắng bệch, trực tiếplăn xuống.

Đường Thải Nhi tiếp tục khóc, hai cánh tay rõ ràngkhông ôm trọn bờ vai của hắn, nhưng lại hung hăng ghìm chặt hắn, chỉ sợ hắnkhông nhìn thấy nàng, sợ hắn không biết có người sau lưng quan tâm hắn.

"Dạ Nhi, không nên có bộ dạng như vậy được không?Ta và chàng đều phải sống thật tốt có được không?

" Đường Thải Nhi nghẹnngào, dán khuôn mặt vào lưng Lăng Dạ Tầm, đắng chát không ngừng lan ra khóemiệng.

Bàn tay nắm ngọc bội của Lăng Dạ Tầm dần dần nắm chặt,hai mắt nhuộm men say, giống như mọi thứ trước mắt, mọi thứ bên tai đều là mộngcảnh. Hắn cười, bởi vì quá lâu không nói gì, giọng nói khàn khàn:

"ThảiNhi, những gì về chúng ta?

"

Chúng ta. . . . . . Hắn không nói nàng - ta, mà làchúng ta. . . . . .

"Ừ, chúng ta.

" Đường Thải Nhi khịt mũi, rơinước mắt, giọng nói cố gắng nhẹ nhõm:

"Chúng ta cùng nhau vui vẻ bướctiếp, không được từ vỏ, vĩnh viễn cũng không được từ bỏ.

"

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm bày ra chút ý cười, ngọt ngàonhưng cũng mang theo khổ sở.

Không ai có thể bảo đảm ngày mai, không ai có thể giữvững lời thề, chẳng qua khác nhau là thời gian dài hay ngắn thôi. Hắn xoayngười, nhìn Đường Thải Nhi khóc đến mặt đỏ lựng, giơ tay lên, gạt lệ ở hai mánàng, hắn nhẹ nhàng nói:

"Chúng ta trở về Vong Xuyên cốc, ta và nàng cùngsống những ngày bình thường, có được hay không?

"

Đường Thải Nhi nín khóc rồi cười, giang hai cánh tayôm cổ hắn, dán vào trong ngực hắn. Nàng thật vui vẻ, lòng đầy vui sướng, nóikhông ra một câu một chữ nào.

Nàng muốn nói, được, chúng ta rời khỏi đây, chúng tavề nhà.

Nhưng nàng không thể ích kỷ như vậy, câu này của hắn,với nàng thế là đủ.

"Dạ Nhi ngốc, không thể.

" Đường Thải Nhi tựacằm trên cổ Lăng Dạ Tầm, khóe miệng nàng hé nụ cười khổ, nói,

"Nếu chàngtừ bỏ mọi thứ, cùng ta quy ẩn núi rừng, chính là phụ thiên hạ, phụ những trungthần đã theo chàng hơn mười năm nay. . . . . .

"

Lăng Dạ Tầm ôm lấy Đường Thải Nhi, giọng nói ngắtquãng, nhưng từng chữ rõ ràng:

"Lăng Dạ Tầm ta nguyện phụ thiên hạ, cũngkhông phụ nàng.

"

Đường Thải Nhi cười, rồi khóc, nàng cắn chặt môi dưới,khó khăn nói:

"Đồ ngốc, Chàng có thể. . . . . . Không phụ cả hai. Tanguyện tồn tại cùng giang sơn của chàng.

"

Nàng còn nói:

"Tại sao có thể, phụ sự hy sinh vôích của Doanh nhi chứ? Thiên hạ này, quá mệt mỏi quá mệt mỏi, chàng muốn bảo vệchăm sóc tốt cho nàng, chỉ chàng mới có thể. Ha ha! Ta, nam nhân của Đường ThảiNhi ta, xứng với Dạ Chiêu quốc này!

" Nói xong, lệ trong mắt, không ngừngrơi xuống, ẩm thấp rơi trên vai Lăng Dạ Tầm.

"Đi, ta đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cái gì cóđược không?

" Đường Thải Nhi đưa tay mình về phía Lăng Dạ Tầm.

Màu tuyết trắng như sương.

Gió lạnh tựa như đao.

Lăng Dạ Tầm nắm tay nàng. Đôi môi khẽ run.

"Được.

"

Đường Thải Nhi kéo Lăng Dạ Tầm lên, nở một nụ cười, ômcánh tay hắn. Đưa tay phủi toàn bộ tuyết phủ trên vai hắn xuống, trong nháy mắtnhững bong tuyết bị phủi rơi xuống tan thành nước.

"Chúng ta vào nhà đi.

" Đường Thải Nhi giật giậtngón tay, đan lấy mười ngón tay của hắn. . . . . .

Vừa giật xong, nàng chợt nhào vào trong ngực Lăng DạTầm, trước mắt một mảng đen kịt, nàng làm nũng nói:

"Ta mệt quá, chàng bếta đi.

"

Đôi mắt không tìm được tiêu điểm, nàng định nhắm lại, khôngđể cho bất kỳ ai khác phát hiện.

Lăng Dạ Tầm cười, một tay ôm nàng như yêu cầu, taykhác nâng hai chân nàng lên, khẽ dùng sức, bế ngang người nàng. Khóe miệngĐường Thải Nhi cong lên, nhắm hai mắt tựa trên ngực hắn, giọng nói đầy ngọtngào:

"Dạ Nhi, tối nay, ta muốn ôm chàng ngủ.

"

"Được.

"

"Dạ Nhi, ta không thích chàng mặc xiêm y màuvàng, rất khó coi. Nhưng long bào lại là màu vàng, làm sao bây giờ? Không bằngvề sau chàng mặc long bào màu tím được không?

"

"Được.

"

"Dạ Nhi mặc màu tím là đẹp nhất, giống như chàngbây giờ, thật đẹp, ta rất thích.

"

"Tất cả nghe theo nàng.

"

Tất cả mọi việc ta đều nghe nàng, chỉ cần nàng khôngrời đi, chỉ cần nàng luôn ở bên cạnh ta, chuyện gì cũng có thể.

Thượng Quan Linh cùng mấy người Lâm Mục đang ở trongđình trò chuyện gì đó, chỉ thấy Lăng Dạ Tầm ôm Đường Thải Nhi đi vào. Từ saukhi chôn cất Lăng Tiêu Doanh xong, Lâm Mục và Hàn Thác đều hiểu Đường Thải Nhikhông phải là hung thủ, cho nên lúc này gặp nàng, tự nhiên cũng không hề có hậný như trước nữa. Huống chi, nàng hiện tại cũng được coi là công thần, kéo LăngDạ Tầm quay về.

Đường Thải Nhi mở hai mắt ra, chớp chớp, tầm mắt khôiphục bình thường, nàng thản nhiên cười, từ trong ngực Lăng Dạ Tầm nhảy rangoài, cười nói:

"Ta ngủ thiếp đi mất.

"

Trên mặt Thượng Quan Linh đầy nụ cười, mở miệng tándương:

"Đường phi nương nương của chúng ta quả nhiên công lực thâmsâu.

" Dứt lời, đôi mắt phượng nhìn về phía Lăng Dạ Tầm.

Lâm Mục và Hàn Thác đã sớm đứng dậy, cùng nhau cúingười:

"Vương gia.

"

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm vẫn vậy, dắt tay Đường Thải Nhi,ngồi vào ghế chủ vị, để Đường Thải Nhi ngồi yên trên đùi của mình. Mặt ĐườngThải Nhi đỏ lên, vội vàng muốn đứng dậy:

"Không được không được, Này,nhiều người như vậy mà!

"

Lăng Dạ Tầm giống như đang ôm hài tử, ôm Đường ThảiNhi vào trong ngực, hai tay mười ngón đan chéo, khóa hông nàng lại:

"Khôngcó gì không được.

" Hắn vân đạm phong khinh nói.

Thượng Quan Linh đã sớm cười đến nghiêng ngả, Hàn Thácthẹn thùng cúi đầu, làn da ngăm đen lại bắt đầu phiếm hồng.

Lâm Mục bối rối, ho khan hai tiếng, nói:

"Vươnggia, hiện giờ, ngài định tiếp tục thế nào?

"

Lăng Dạ Tầm uể oải, khóe miệng cong lên nụ cười tà:

"Các ngươi đoán xem, hoành phi bằng gỗ sau Huyền Đức điện, chiếu thư sẽviết tên ai?

"

Thượng Quan Linh cười to, ngữ khí kiên định:

"Cònphải đoán sao? Dĩ nhiên là Lẫm vương.

"

"Vậy việc bây giờ phải làm, chính là bảo vệ chiếuthư này, đến khi lão Hoàng quy tiên.

"

"Nếu muốn bảo vệ tốt, như vậy không thể giữ TứHoàng tử lại.

" Đường Thải Nhi rũ mi, lạnh nhạt nói.

Lăng Dạ Tầm thưởng thức liếc nhìn Đường Thải Nhi, khóemiệng cong lên,

"Không sai.

"

Thượng Quan Linh gõ bàn một cái, hai mắt nhìn ĐườngThải Nhi mới nói:

"Các ngươi có biết, Thái tử là do ai giết chếtkhông?

"

Hàn Thác nhỏ giọng:

"Không phải Giang Vân Nhi,người bí mật của hắn sao?

"

Thượng Quan Linh lắc đầu một cái, dùng cằm chỉ chỉĐường Thải Nhi:

"Là Đường phi nương nương vĩ đại của chúng ta.

"

Cơ thể Lăng Dạ Tầm chấn động, đôi mắt nổi lên cơnthịnh nộ:

"Hồ đồ!

"

Đường Thải Nhi bị dọa cho sợ đến rụt cổ lại, muốn từtrong ngực Lăng Dạ Tầm thoát đi. Lại bị người sau lần nữa khóa vững trên đùi,hắn lo lắng khiển trách:

"Nếu như nàng xảy ra việc gì, nàng bảo ta. . . .. .

"

Thượng Quan Linh thấy Lăng Dạ Tầm cả nửa ngày khôngnặn ra được một câu hoàn chỉnh, liền ngáp ngáp nói tiếp:

"Ngươi bảo Vươnggia chúng ta sống thế nào đây

"

Lăng Dạ Tầm bắn tới ánh mắt sắc như dao, chặn đứngquyền phát biểu của Thượng Quan Linh.

Dạ Chiêu quốc, mười sáu tháng chạp là một ngày lễ nhỏ,tục gọi là đảo nha hoặc là cầu răng. Ở dân gian, nhà bình thường không có điềukiện ăn mặn, thì bữa ăn thịt này gọi là bữa ăn ngon. Ngày mười sáu tháng chạplà bữa ăn ngon cuối cùng trong một năm, ngày này, tất cả các hộ, có tiền haykhông có tiền, đều phải tìm thức ăn ngon để ăn một bữa.

Ngày hôm đó chưa tới giữa trưa, Đường Thải Nhi đã lôiLăng Dạ Tầm mặt quần áo bình thường ra khỏi Vương phủ.

Kinh thành là nơi tụ hội nhiều món ngon, nhưng Lăng DạTầm lại chưa bao giờ ra ngoài nếm qua, từ trước đến giờ đều là đầu bếp trongphủ nấu gì, thì hắn ăn cái đó. Lúc đặc biệt, cũng chỉ là Lăng Tiêu Doanh cố ýnấu cho hắn những món khác mà thôi.

Đường Thải Nhi nghe Thượng Quan Linh nói chuyện nàyxong, trực tiếp đập bàn, giận dữ khiển trách Lăng Dạ Tầm không biết tiêu bạc,không hiểu thế nào là xa hoa!

Vì vậy, vào lễ Đảo Nha này, lừa hắn ra ngoài, cấttrong ngực đầy ngân phiếu, nhiệt độ kia, so với áo bông còn khiến Đường ThảiNhi thấy ấm hơn.

Đường Thải Nhi cũng coi như kẻ có tiền, hùng hùng hổhổ đi trên đường. Dừng lại ở một quán ăn cay, kéo Lăng Dạ Tầm vào trong.

Tiểu nhị thấy hai người có khí chất phi phàm, trangphục đắt tiền, liền vội vàng làm ra vẻ mặt tươi cười nghênh đón:

"Hai vịcông tử mời lên nhã gian trên lầu

~"

"Đem các món ăn trên biển của quán ngươi mang lênmột lượt, mang thêm hai vò rượu ngon.

" Đường Thải Nhi hào phóng gọi món.

Lăng Dạ Tầm ngồi đối diện mang ý cười trong mắt, lẳnglặng cho phép nàng.

Đường Thải Nhi thấy tiểu nhị định đi xuống, lại vộivàng ngăn lại:

"Khoan đã~!

"

"Công tử còn có gì phân phó?

"

"Mua bánh Lưu Nhã ở phía tây, bánh nhớ rưới nướcgà, bánh hoa Vân Nam; Mây quả ở phố nam, nhớ chọn quả ngọt mua về cho ta, tacho người gấp đôi bạc

~"

"Được ạ

~~" Tiểu nhị cười cúi người, thubạc, lui ra ngoài.

"Phốc, Thải Nhi sao lại thành ra thế này?

"

Một tiếng trêu chọc vang lên ngoài cửa, Đường Thải Nhivà Lăng Dạ Tầm nghe tiếng nhìn ra, không phải là ai khác, chính là sư huynh tóctrắng như tuyết, Ưng Thiên Ngô.

Thấy người thân vô cùng hưng phấn, Đường Thải Nhi vẫyvẫy tay:

"Sư huynh, tới đây ngồi đi.

"

Lăng Dạ Tầm đứng dậy, ngồi vào bên cạnh Đường ThảiNhi, để trống vị trí đối diện.

ƯngThiên Ngô nhìn thấy Lăng Dạ Tầm, khẽ cúi người:

"Thảo dân ra mắt Lẫm Vươngđiện hạ.

"

"Hai người chúng ta đang cải trang, huynh khôngcần mất tự nhiên như vậy.

" Đường Thải Nhi cười hì hì vừa nói.

Ưng Thiên Ngô liếc nhìn sắc mặt của Đường Thải Nhi,đem vẻ lo lắng che giấu trong đáy mắt, vung áo lên, ngồi xuống ghế.

"Bệnh của phụ hoàng có chuyển biến gì tốtkhông?

" Lăng Dạ Tầm thử độ ấm của trà, cảm giác nhiệt độ thích hợp, mớilấy cho Đường Thải Nhi, rót cho nàng một chén trà đầy.

Ưng Thiên Ngô lắc đầu nói:

"Độc tính của Hoàngthượng, quá sâu. Ít nhất, đã mười năm. Hôm qua Thải Nhi bắt mạch cho Hoàngthượng, cũng tìm ra.

"

Đường Thải Nhi thở dài:

"Ừ, nhưng chuyện nàychúng ta không thể hỏi nhiều, không ngờ Thái tử lại cho Hoàng thượng ăn quả độcsuốt mười năm.

"

"Loại độc này điều chế phức tạp, chắc do Vân Nhiđiều chế, ngày hôm trước ta đi tìm nàng ấy, chính nàng cũng không có giảidược.

"

Đường Thải Nhi mím môi:

"Độc dược này, sợ nhất làđoán sai, càng sợ ngấm vào máu. Độc của Hoàng thượng đã ngấm vào can tì huyếtphế (gan,lá lách, máu, phổi) từ lâu, có thể kéo dài tính mạng đến nay, đã là kỳtích.

"

Lăng Dạ Tầm gật đầu một cái, trong lòng có chút phứctạp, im lặng hồi lâu mới nói:

"Có thể để người không chịu thống khổ rời đihay không?

"

Ưng Thiên Ngô:

"Có thể, nhưng mà, càng khôngthống khổ, người sẽ rời đi càng nhanh. Hết đau, cũng là đòi mạng.

" Dứtlời, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi cảm nhận được ánh mắt đó, vội vàngngẩng đầu, đôi mắt căng thẳng, ý bảo Ưng Thiên Ngô đừng nói tới bất kỳ chuyệngì của mình.

Ưng Thiên Ngô cười nhạt, hướng về phía Lăng Dạ Tầmnói:

"Ngày hôm nay lạnh, hai người các ngươi ăn chút dầu mỡ và cay đi, tốtcho cơ thể của các ngươi.

"

Lăng Dạ Tầm ngẩn người, cười gật đầu:

"Ừ, ngươicòn hiểu được lý thuyết y học dưỡng sinh, tiểu nữ tử này, lại chỉ biết làmloạn.

" Nói xong, bất đắc dĩ nhéo mũi Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi không cam chịu nói:

"Đâu có? ! Tamới không cần vì cái này cái kia mà làm khổ cái bụng của mình á!

"

## 63. Chương 63 : Tân Hoàng Đăng Cơ

Ưng Thiên Ngô cười lãnh đạm, uống một hớp trà, nhìncảnh tuyết bên ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa.

Ba người ăn một bữa lớn, thuận tiện tới phủ Thượng Thưngồi một lúc.

Đường Thải Nhi đề nghị chơi ngựa treo, sau đó bị toànbộ thành viên phủ định, trời sắp tối rồi, Lăng Dạ Tầm dẫn Đường Thải Nhi vềnhà, Ưng Thiên Ngô tiếp tục ở lại phủ Thượng Thư.

Về tới phủ, chân Lăng Dạ Tầm còn chưa chạm đất lạiphải vào cung.

Dạo này tương đối căng thẳng, chúng Hoàng tử tranhgiành chư quânị. Trước đó vài ngày Lăng Dạ Tầm đã thả lỏng không ít, cũng maykế hoạch đã được vạch trước, đa số cựu thần trong triều gần như đều ủng hộ hắn,cũng có Hoàng hậu chống lại, bản thân lão Hoàng đế cũng chưa hồ đồ, biết ngườihạ độc mình là ai.

Lúc này, thiên thời địa lợi nhân hoà, tất cả mọi việc,đều chỉ có một kết quả.

Lập Lăng Dạ Tầm làm Thái tử, chính là nguyện vọng củamọi người.

Vả lại, Lăng Dạ Tầm có năng lực tuyệt hảo, hữu dũnghữu mưu, Nhị Hoàng tử hữu dũng vô mưu, có thể hành quân đánh giặc, làm Hoàng đếxã tắc thiên hạ hay không lại không khách quan; Tứ Hoàng tử tính tình quái đản,ham nữ sắc, nên không thể làm người khác tâm phục khẩu phục, cũng không thể làvua. Những Hoàng tử khác, vụn cát một mâm, cũng chỉ là dã lang muốn cướp thịtđể ăn.

Tuyên Tông hoàng chinh chiến cả đời, dành được thiên hạ,nhất định phải truyền thừa kế.

Bàn về phẩm cách, bàn về giao thiệp, bàn về thủ đoạn.

Lăng Dạ Tầm là lựa chọn hàng đầu.

Đường Thải Nhi ngồi một mình trong đình, ngẩn ngườinhìn mặt hồ.

Mọi việc đều đã được định đoạt, Dạ Nhi, cuối cùng đãtrở thành chủ nhân của thiên hạ này.

Đêm xuống, Đường Thải Nhi nằm bên cạnh Lăng Dạ Tầm giảvờ ngủ say, đợi Lăng Dạ Tầm ngủ rồi, nàng mới xoay người, đối mặt với hắn, tungMê Hồn tán ra.

Vỗ tay hai cái, thấy Lăng Dạ Tầm không có phản ứng,nàng để nguyên áo đứng dậy, mặc áo choàng lông chồn vào, thầm vận nội lực, bayra phòng ngủ.

"Đã đợi lâu.

" Đường Thải Nhi nắm nắm áochoàng, hướng về phía người đứng trong tuyết đã lâu nói một tiếng xin lỗi.

"Không sao, đây là tin tức người muốn.

" BáchHiểu Sinh giao túi gấm vào tay Đường Thải Nhi.

Giang hồ Bách Hiểu Sinh, khác với mật thám, không phảitùy tiện ra một ít bạc là có thể mời đến được. Bách Hiểu Sinh tên thật TrươngLưu Vân, một năm trước, Đường Thải Nhi đã cứu phụ thân hắn một mạng, lúc ấycũng không đòi báo đáp, liền lưu lại nhân tình.

Trước đó vài ngày, Đường Thải Nhi có chuyện muốn hỏi,Trương Lưu Vân không nói hai lời liền tiếp nhận.

Đường Thải Nhi vuốt ve túi gấm trong tay, nói:

"Chuyện này, về sau nếu có người muốn điều tra. . . . . .

"

"Lưu Vân nhất định không nói một chữ.

"

Đường Thải Nhi yên tâm cười cười, từ trong ngực lấy ramột bình sứ, giao cho Trương Lưu Vân.

"Đây là?

"

"Giang hồ có người muốn giết ngươi, có người muốntìm ngươi. Thuốc này ít nhiều có thể bảo vệ tính mạng cho ngươi, gặp nguy hiểm,uống một viên, sẽ chết giả, sau mười hai canh giờ, sẽ tỉnh lại.

"

Thuốc giả chết, lưu truyền giang hồ đã lâu, nhưng chưabao giờ có người gặp qua.

Trương Lưu Vân kinh hãi, vội vàng đẩy thuốc cầm trongtay trở về:

"Đường công tử đối với phụ thân ta đã là đại ân khó báo, saocó thể nhận thần dược quý như vậy chứ.

"

"Không sao, nhận đi.

" Đường Thải Nhi khôngmuốn dây dưa, trực tiếp nhét thuốc vào trong ngực hắn, sau đó xoay người rờiđi.

“Giang thành Hồng Diệp sơn trang, tộc Tần thị. Trangchủ Tần Hào Lâm, sinh thời tổng cộng có ba người con trai. Một người Tần Vân,con trai thứ hai Tần Mục, con trai thứ ba Tần Anh. Mười hai năm trước, sơntrang huyết tẩy thê thảm, con trai thứ ba Tần Anh chạy trốn, lại bị bắt, đượcHình gia cứu giúp, sau đổi tên thành Lam Anh. Trải qua hơn mười năm, ngoài lâuchủ Tiêu Vũ lâu trước sau thích giết chóc, các chủ Hoa Phong các,Mộ Dung gia,độc y Đường Ngân Tử, thần y Liễu Á vì Tần thị báo thù.”

Đường Thải Nhi ngồi im bên hồ, giấy Tuyên Thành bịnàng nắm chặt trong tay.

Đôi mắt như nước lẳng lặng nhìn mặt hồ đã sớm kếtbăng, toàn là tuyết. Gió lạnh thổi qua, lại thổi những bông tuyết kia bay lên,có một ít bay vào trong cổ áo nàng.

Nàng dường như không biết mình đang run rẩy, là bởi vìtuyết lạnh, hay là chân tướng lạnh thấu xương này.

Bàn tay khẽ mở ra, giấy trong tay sớm đã bị bóp nátvụn bay theo gió, trong phút chốc đã biến mất không còn một mảnh.

Nàng đứng lên, hai chân đã đông cứng từ lâu, càng ngàycàng thường xuyên mất đi thính giác và thị giác, khiến cho nàng từng khắc từngkhắc đếm ngược thời gian của mình. Ngửa đầu, nhìn bóng đêm đen kịt, nàng thởsâu một hơi, nhắm mắt lại.

Trong bóng tối, một bóng người đang lẳng lặng nhìnnàng.

Lăng Dạ Tầm tựa trên cột, trong mắt vẫn không cách nàođè nén dao động.

"Nàng chịu đựng như thế, chính là vì để ngươitiếp tục sống tốt, để ngươi làm quân làm vua, ngươi không nên phụ nàng. . . . ..

"

"Nàng không nói, nàng không chịu nói nguyên nhân,thay vì làm rõ mọi việc, không bằng tiếp tục duy trì cái bề mặt yên ảnày.

"

"Thật ra thì, nàng chưa bao giờ nhẫn tâm.

"

Từ rất lâu rồi, hắn đã biết. Khi lần thứ hai nhìn thấyƯng Thiên Ngô hắn đã biết Đường Thải Nhi đã trúng kịch độc, loại độc khó giảinày, Ưng Thiên Ngô không có sức, Giang Vô Nhai cũng không có cách nào.

Một kiếm kia, vốn nên đâm hắn, độc này, vốn nên là hắnchịu.

Nàng không đành lòng để hắn tự trách, không đành lòngđể hắn lại chịu sinh ly tử biệt. Cho nên nàng vẫn giấu, vẫn dùng thuốc để kéodài sinh mệnh của mình, chờ đến ngày hắn xưng vương.

Đau nhức tiêu tan, sẽ lấyi mạng; kéo dài tính mạng,thống khổ vô cùng.

Lăng Dạ Tầm lẳng lặng nhìn Đường Thải Nhi, nhìn nànglại ngắm nhìn hai mắt, bước đi loạng choạng, từ từ đi về phía phòng ngủ.

Hắn im lặng không tiếng động theo phía sau, trôngchừng nàng, sợ nàng bị ngã, sợ nàng bị lạc hướng.

Chẳng qua là, chờ đợi như vậy, lại không giữ được thậtdài thật lâu.

Thì ra là. . . . . .

Thì ra là trời cao để cho nàng và ta gặp nhau, để chochúng ta yêu nhau, mà không được nắm giữ nhau cả đời. . . . . .

- - - - - - - - - - -

Tuyên Tông năm bốn mươi tám, hai mươi ba tháng chạp,Tuyên Tông vương Lăng Kỳ Chương băng hà, hưởng thọ bảy mươi hai, hiệu Dạ MinhHoàng.

Ngày tang lễ lớn đó, đội ngũ quốc táng trùng trùngđiệp điệp, như Trường Xà trận (chiến thuật trên chiến trường), từđại nội Hoàng cung chậm rãi lên đường.

Phần đông đội ngũ đi đầu mở đường đều mặc cẩm y vệ màutrắng.

Đoàn lễ nhạc thổi nhạc thương tiếc đi phía trước, mấytrăm đội cung nữ, thái giám theo sát phía sau, hoặc khiêng hoặc nâng mang theoy giấy hàng mã, linh bài và dụng phẩm táng lăng.

Một đám hòa thượng đầu trọc không chút biểu tình, vừagõ mõ, vừa đọc tụng đến sinh kinh, nối đuôi ở phía sau.

Mười tám người khiêng linh cữu rất lớn của Hoàng đế từtừ đi về phía trước, Lăng Dạ Tầm choàng áo tang lấy thân phận Thái tử hai tayđỡ quan tài bước theo đế cữu; Phía sau là xe kéo toàn bộ Hoàng tử Hoàng nữ, hậucung Hoàng phi; Sau nữa là chư thần bách quan xếp theo thứ tự cấp bậc, cuốicùng là hàng loạt quân đội đi sát hộ tống.

Cả đội ngũ đông hơn vạn người, đập vào mắt người tađều là bạch y, xe ngựa đều được khoác lên ngân hoa lụa trắng. Đội ngũ đưa tangkéo dài giống như một con sông trắng chậm rãi theo dòng, trang nghiêm, bithương lại trầm túc.

Đến giữa trưa, quốc táng hàng dài đến Hoàng lăng, lăngmộ nguy nga, dưới ánh nắng chói chang giữa buổi trưa càng làm tăng khí thế Đếvương. Về sau chủ trì lễ quan, làm một bài lễ bái hiến tế long trọng chưa từngcó.

Theo như lễ nghi, Tân hoàng phải đợi sau quốc táng bảyngày mới được lên ngôi.

Bảy ngày túc trực bên linh cữu, do Thái tử dẫn đầu, quỳlạy ở trước lăng cữu Hoàng đế, cung kính thành tâm dâng hương đọc tụng công đứccủa Đế vương khi còn sống, mở con đường rộng lớn sau khi tái sinh.

Bảy ngày qua đi, Lăng Dạ Tầm liền chuẩn bị lên ngôiTân hoàng.

Thượng Quan Linh cau mày ngăn lại nói:

"Quá sớm,khó tránh khỏi khiến người ta chỉ trích.

"

Lăng Dạ Tầm chỉ lẳng lặng cúi đầu, cười khổ nói:

"Ta không có thời gian đợi.

"

Thượng Quan Linh không nói, hắn không hiểu suy nghĩtrong lòng Lăng Dạ Tầm, nhưng chỉ biết rằng hắn không thể chờ đợi.

Đường Thải Nhi cười cười, vỗ vỗ gương mặt Lăng Dạ Tầmnói:

"Dạ Nhi thật là nóng vội.

"

Lăng Dạ Tầm cười cầm tay Đường Thải Nhi, môi mỏng khẽmở:

"Vội để nàng làm Tân Hoàng hậu của ta.

"

Mùa đông lạnh lẽo, tuyết trắng bay bay, trong Hoàngthành bao phủ bới màu trắng, càng ngày càng trắng, gác chuông ở bốn phía cổngthành vừa được gõ vang, âm thanh xuyên suốt từ bình minh đến chạng vạng, vangvọng đến từng ngóc ngách trong kinh thành, lòng người phấn chấn.

Toàn bộ cổng trong Hoàng cung vào giờ khắc này đều mởrộng, vạn hộ trong kinh thành đều mở cửa, dân chúng vui vẻ ca hát rồi nhảy múa,chỉ vì hôm nay là ngày mùng một tháng giêng, ngày Tân đế lên ngôi cũng là ngàybắt đầu năm mới.

Ngôi sao mai đầu tiên, trước Chiêu Hoa điện nguy nga,nghi thức vũ lâm sôi nổi hăng hái, uy phong bát diện, từ hơn mười bậc thềm ngọcrộng lớn sừng sững sán sát, kéo đến hết tầm mắt, nhảy múa đón gió, chính khí vôcùng.

Thượng Quan Linh và Lâm Mục đầu đội mũ sa chỉnh tềchia nhau đứng vây quanh trước cửa cung Hoàng Cực điện. Cả người mặc triều phụctrang trọng, hai tay chặt cầm ngọc khuê (dụng cụ bằng ngọc dùngtrong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông), bướcchân thong dong mà vượt qua Lăng Ba đến ba cây cầu bạch ngọc, sau đó đi theobách quan, cung kính đi về phía trước, ngang qua quảng trường rộng lớn trướcđiện, dọc theo cấp bậc chuẩn bị vào triều.

Tuyết Mai phía bên phải Chiêu Hoa điện nở rộ nhưnghênh đón đội ngự tiền thị vệ thân đeo trường kiếm, đi ngang qua hành langđiện, Lăng Dạ Tầm tử y lộng lẫy dẫn đầu đi phía trước. Trước điện người chủ trìcao giọng tuyên cáo:

"Dạ —— Chiêu—— thịnh —— thế, Tân —— hoàng —— đăng ——cơ ——

"

Trên cung điện hùng vĩ, quần thần lập tức đứng dậy,ngẩng đầu nhìn lên, cao giọng nói:

"Dạ Chiêu thịnh thế, thỉnh Lẫm Vươngđiện hạ đăng cơ!

" Âm vang trầm bổng.

Đợi Lăng Dạ Tầm đi tới chính giữa, người chủ trì tiếptục nói:

"Đăng cơ!

"

Mấy cung nữ xinh đẹp như hoa cầm vương miện trong tayđi tới, khay bội sức (đồ trang sức đeo ở đai áo), nốiđuôi nhau, hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dâng lên từng thứ. Có mỹ nhânmặc hoa phục khác khéo léo mở rương, cẩn thận gỡ mũ quan trên đầu hắn xuống,đeo Kim Lưu Châu Vương Miện lên đầu hắn, sau đó lấy áo choàng dệt kim tuyến radâng bằng hai tay. Chỉ thấy cánh tay Lăng Dạ Tầm khẽ vung, áo choàng mỏng manhnhư cánh ve đã khoác lên hai vai rộng rãi của hắn.

Người chủ trì vung tay lên, mỹ nhân và cung nữ đồngloạt lui ra.

Mắtphượng của Lăng Dạ Tầm liếc xuống chúng thần đang cúi người khom lưng dưới bậc,hai tay hướng hai bên khẽ hất, áo choàng tung bay, cực kỳ phóng khoáng ngồixuống ghế rồng. Ánh nắng mặt trời buổi sớm vừa lúc chiếu lên người hắn, kimquan chói mắt, áo choàng lộng lẫy. Trong khoảng thời gian ngắn, lại rực rỡkhiến mọi người không mở ra được mắt.

Cùng lúc đó, hai bên đại điện, đàn sáo lễ nhạc tấuvang, trên quảng trường tiếng lễ bái lập tức ập tới, vang mãi bên tai.

"Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!

"

- - - - - - - - - - - - - - -

Bên trong Kính Thủy uyển, Đường Thải Nhi ngồi tronglầu gác, nhìn cây khô ngoài cửa sổ mà ngẩn người. Bên tai chợt vang lên tiếngsáo nghênh ngang không ngừng, triều bái kia thật là rung động đến tâm can,xuyên qua tầng tầng tường cung, truyền vào trong tai của nàng. Nàng ngửa đầunhìn trời xanh bao la, khóe miệng lơ đãng cong lên nụ cười vui vẻ.

"Trời lạnh như thế, sao lại ngồi cạnh cửa sổ lâuvậy!

"

Một tiếng quở trách vọng đến từ phía sau, Đường ThảiNhi quay đầu lại, chỉ thấy Ưng Thiên Ngô đang cầm chén sứ đứng ở cửa, vẻ mặtkhông tán thành.

Đường Thải Nhi ngượng ngùng cười, điều chỉnh thân thể,

"Sư huynh, không cần khẩn trương như vậy.

"

Ưng Thiên Ngô nhìn Đường Thải Nhi, cất bước vào nhà,đặt chén sứ lên bàn bên cạnh Đường Thải Nhi, mở miệng,

"Hiện tại, muộicũng phải hiểu cách chăm sóc thân thể của mình, uống thuốc này đi.

"

Đường Thải Nhi le lưỡi, mở nắp chén ra, thoáng hỏi,

"Bỏ thêm cành Cẩu? A, làm phiền sư huynh rồi.

"

Ưng Thiên Ngô làm như không nghe thấy gì xoay ngườithở dài, đi tới bên cạnh đóng cửa sổ.

"Sư huynh, không ai nhìn thấy huynh nấu thuốc nàychứ?

" Đường Thải Nhi nói xong, ngửa đầu khổ sở uống cạn toàn bộ thuốc bêntrong.

"Không có, Thải Nhi, chẳng giấu được bao lâu nữa,muội tính nói với điện hạ thế nào?

" Ưng Thiên Ngô đứng đối diện Đường ThảiNhi, khẽ cau mày, hai mắt như nước nhìn nàng đầy quan tâm.

Đường Thải Nhi có chút mệt mỏi nằm nhoài trên bàn, đẩychén không ra xa, nghe Ưng Thiên Ngô nói thế, cũng chỉ rũ mắt, không lên tiếng.

Ưng Thiên Ngô cúi đầu nhìn gò má Đường Thải Nhi, ĐườngThải Nhi ngẩng đầu, hướng về phía Ưng Thiên Ngô cười ngây ngô,

"Cũng được,hiện tại muội có thể nói là công thành lui thân.

"

"Thiên hạ của Hoàng đế, lại mất đi một người cóthể chia sẻ.

"

"Dạ Nhi. . . . . .

" Đường Thải Nhi vùi đầutrong khuỷu tay, líu ríu,

"Sư huynh, khi nào Dạ Nhi ư trở lại vậy?

"

"Điện hạ vừa mới lên ngôi, có rất nhiều chuyệnphải xử lý, sợ rằng lát nữa vẫn chưa tới được.

"

Ưng Thiên Ngô vừa dứt lời, tiếng bước chân thùng thùngđơn giản đáp lại vang lên, hai người nhìn về phía cửa, tỳ nữ Mật Nhi mang trênmặt nụ cười, hướng về phía Đường Thải Nhi cúi người, mở miệng nói:

"Nươngnương, Hoàng thượng đang đến đây, nương nương cần phải ra ngoài nghênh đón?

"

"Bãi triều rồi sao? Nhanh vậy.

" Đường ThảiNhi cười nói,

"Ta rất lười, cũng không muốn nhúc nhích.

"

"Nàng gần đây càng lúc càng lười.

" Một giọngnam trầm thấp từ tính vang lên sau lưng Mật Nhi, dọa Mật Nhi sợ đến mức vộivàng xoay người lại, nhìn thấy Lăng Dạ Tầm, vội vàng cúi người hành lễ,

"Nô tỳ ra mắt Hoàng thượng.

"

Lăng Dạ Tầm khoát tay áo, sai Mật Nhi đi xuống.

Đường Thải Nhi nhìn Lăng Dạ Tầm một thân hoa phục tửbào, trên mặt kim ti lướt mây bay, bàn long trông rất sống động. Không nén đượccảnh đẹp ý vui mà cười, không hổ là tướng công của mình, y phục này mặc thậtquá chói mắt.

ƯngThiên Ngô cười nhạt khom người,

"Thần, bái kiến Hoàng thượng.

"

Lăng Dạ Tầm gật đầu,

"Hai người các nàng vừa nóichuyện gì vậy?

"

Đường Thải Nhi đứng lên, sải bước đi đến bên cạnh LăngDạ Tầm, ôm khuỷu tay của hắn, cười cong mi,

"Chúng ta đang suy nghĩ, chừngnào chàng sẽ tới xem ta, không nghĩ tới chàng lại nhanh như vậy!

"

Trên khuôn mặt lạnh của Lăng Dạ Tầm bịt kín một tầngôn tồn, vỗ má Đường Thải Nhi,

"Tại sao có thể để Đường Phi độc nhất của tamột mình ở Kính Thủy uyển chứ.

"

Ưng Thiên Ngô mỉm cười, cúi mắt,

"Hoàng thượng,Đường phi nương nương, thần cáo lui trước.

"

Lăng Dạ Tầm cười nói:

"Ừ, Thiên Ngô, ngày maingươi theo ta cùng lên triều. Chức Dược Tư tổng quản, hi vọng sẽ không mai mộtngươi.

"

"Tạ Hoàng thượng, Thiên Ngô cáo lui.

"

Đường Thải Nhi nhìn thân ảnh của Ưng Thiên Ngô đi xa,bỗng xuất thần, chợt cảm thấy gương mặt đau nhói, ghé mắt phát hiện hung thủđang hung hăng véo thịt mình.

"Này, thả ra, Dạ Nhi thối!

"

Đôi mắt Lăng Dạ Tầm đầy bá đạo, ngữ điệu lại âm ấm,

"Nếu nàng đứng gần nam nhân khác như vậy lần nữa, đừng trách trẫm phải làmbạo quân.

"

Hai mắt đang lườm lườm của Đường Thải Nhi trong nháymắt cong thành một đường,

"Ta chợt muốn ăn bánh chẻo.

"

"Ừ?

" Lăng Dạ Tầm buông lỏng tay ra, nhìnĐường Thải Nhi xoa mặt,

"Nghĩ như thế nào lại muốn ăn bánh chẻo rồi?

"

Đường Thải Nhi hít hà trong không khí,

"Bởi vì tangửi thấy mùi dấm chua, ta mà ngửi thấy mùi dấm liền muốn ăn sủi cảo.

"

Sắc mặt Lăng Dạ Tầm tối sầm,

"Tốt lắm, Ái phi củata thì ra đang chê cười ta.

"

Đường Thải Nhi cười to, lập tức hướng về phía Lăng DạTầm làm mặt quỷ.

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm cong lên nụ cười xấu xa, láchmình một cái ôm Đường Thải Nhi vào trong ngực, trầm giọng hỏi bên tai:

"Áiphi có biết, cười nhạo đương kim thánh thượng là đắc tội gì không?

"

Đường Thải Nhi bị Lăng Dạ làm thế khiến bên tai nhộtnhột, rụt cổ lại,

"Hoàng thượng tha mạng! !

"

"Muộn rồi.

" Lăng Dạ Tầm tàn nhẫn tuyên bố,ngay sau đó, cánh tay vung lên cầm hai chân Đường Thải Nhi, vừa nhấc đã bế nànglên.

"A a!

" Đường Thải Nhi túm được vạt áo LăngDạ Tầm,

"Chàng muốn làm gì? !

"

Lăng Dạ Tầm híp mắt lại, nhíu mày nói:

"Dĩ nhiênlà xử nàng!

"

"Dạ Nhi khốn khiếp! Xử thì chàng cởi quần áo talàm gì? !

"

"Ừ, như vậy có vẻ thuận tiện hơn.

"

". . . . . . A a! Chàng làm gì mà cũng cởi quầnáo mình? !

"

"Khắp thiên hạ ai cũng biết trẫm chỉ yêu Đườngphi, hình phạt như vậy sao có thể để cho Ái phi một mình chịu đựng?

"

"Chàng . . . . . Ưm. . . . . .

"

## 64. Chương 64 : Kết Thúc

Sau khi Lăng Dạ Tầm nhẹ nhàng muốn một lần, liền khônghề động tới Đường Thải Nhi nữa, chỉ là cẩn thận ôm nàng vào trong ngực, cúi đầuhít hương thơm trên tóc nàng.

Đường Thải Nhi hắt hơi một cái, cười nói:

"Dạ Nhiơi, ta rất muốn về Vong Xuyên cốc một lần.

"

Giọng Lăng Dạ Tầm rầu rĩ, ôm Đường Thải Nhi, để cholưng nàng càng sát mình, hắn cười nhạt, giọng nói dịu dàng:

"Được.

"

"Lần trước ở lâu như vậy, chúng ta cũng chưa cùngnhau nhìn mặt trời mọc, mặt trời lặn. Chàng biết không? Mặt trời mọc và mặttrời lặn ở Vong Xuyên cốc, vô cùng đẹp.

"

"Xem mặt trời mọc, nàng thức dậy nổi sao?

"Lăng Dạ Tầm cười, giơ tay lên nhéo mũi Đường Thải Nhi.

"Sao lại không thể? !

" Đường Thải Nhi cườihì hì, xoay người chui vào trong ngực Lăng Dạ Tầm, ngẩng đầu hôn lên môi hắn,còn háo sắc liếm liếm,

"Có phu quân ở đây, cái gì ta cũng làm đượchết.

"

Lăng Dạ Tầm cười, nén vị đắng chát nơi khóe miệng, ômĐường Thải Nhi vào lòng, để nàng không nhìn thấy nụ cười đã sớm không cách nàogiữ lại của mình. Hắn nhắm chặt hai mắt, cắn chặt răng, tim đau, gần như khiếnhắn hít thở không thông.

"Thải Nhi. . . . . .

"

"Ừ?

"

"Ngày mai, ta muốn chiêu cáo thiên hạ, để nànglàm Hoàng hậu của ta.

"

Đường Thải Nhi cười ha ha, cắn một cái lên vai hắn,trêu nói:

"Không muốn, có bản lĩnh chàng ôm ta ngồi lên ngai vàng củachàng đi.

"

"Được, chỉ cần nàng đồng ý.

" Lăng Dạ Tầm lậtngười một cái, để cho Đường Thải Nhi nằm trên lồng ngực của mình,

"Nàngnguyện ý không?

"

Đường Thải Nhi nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên nụcười, không trả lời, làm như cơn buồn ngủ đến.

Lăng Dạ Tầm cũng không ép hỏi, giơ tay lên dịu dàngvuốt ve mái tóc dài của nàng, từng chút, từng chút, hòa cùng nhịp tim, kèm theođau lòng.

"Chúng ta, ngày mai về Vong Xuyên cốc.

"

Lăng Dạ Tầm nhẹ giọng nói, sợ gây ồn đến nàng. Thấyngười trong ngực không có phản ứng, không khỏi kinh hãi, hẳn ngây ngốc duỗingón tay ra tìm kiếm hơi thở của nàng.

Vào lúc này, Đường Thải Nhi bỗng mở hai mắt ra, giâytiếp theo cong đôi mắt cười:

"Sao vậy?

"

"Không sao, ta nói, ngày mai chúng ta sẽ về VongXuyên cốc.

"

"Được!

" Đường Thải Nhi quay đầu lại, hôn lênkhóe môi Lăng Dạ Tầm, ánh mắt yêu mị vô cùng,

"Phu quân, có mệt không?”

"Không mệt.

"

Đường Thải Nhi cười ha ha hai tiếng, rút hai cánh tayngọc từ trong chăn gấm ra ôm cổ Lăng Dạ Tầm, nhắm mắt hôn lên môi hắn, đưa đầulưỡi thăm dò vào trong miệng của hắn.

Lăng Dạ Tầm ôm lấy cổ nàng, đôi môi siết chặt.

Nếunàng rời đi, ta sẽ thế nào?

Cả đời ta cuối cùng mới có thể hiểu, cảm giác đau này,là đau đến mức muốn chết mà không được.

"Nương tử, đời này của Dạ Nhi, yêu nhất chính lànương tử.

"

Mùng ba Tết, tuyết rơi ít đi, mặt trời ló dạng. Mộtnam một nữ mặc áo đôi, cùng cưỡi chung bạch mã, đi tới trước Lan Vân thôn.

Nam tử lập tức ôm nữ tử xuống ngựa, một khắc sau liềnvận nội lực, nhún chân bay đi.

Mùa đông ở Vong Xuyên cốc, dường như ngăn cách với thếgiới bên ngoài, không có tuyết tích lại, khắp nơi trong cốc vẫn đầy hương hoa,chim ca ríu rít.

Hai người vào cốc, Đường Thải Nhi đi trước đến trướcbia mộ, dập đầu ba cái, lại từ trong giỏ lấy ra trái cây cúng và hương nến.Lăng Dạ Tầm tiến đến, dùng khăn lụa lau bụi bặm trên mộ.

"Dạ Nhi, đi làm cơm đi. Ta đói bụng, muốn ăn gànướng!

" Đường Thải Nhi cười toe toét, tùy ý sai vặt Lăng Dạ Tầm.

Người sau cam nguyện làm nô lệ, cười trả lời một câu:

"Tuân lệnh nương tử.

" Sau, đó xoay người xông vào núi, làm thợ săn.

Đường Thải Nhi cười đưa mắt nhìn thân ảnh Lăng Dạ Tầmbiến mất trong rừng sâu, quay đầu lại, hướng về phía phần mộ tự nói:

"Chamẹ, hai người nói, hắn có phải là một nam nhân rất tốt không?”

"Ha ha, con cảm thấy vậy.

" Khóe miệng ĐườngThải Nhi cong lên nụ cười,

"Chỉ tiếc, con không có phúc hưởng. . . . ..

"

Trướcmắt, sắc trời vừa đúng.

Đường Thải Nhi dựa vào Lăng Dạ Tầm, ngồi bên cạnh đốnglửa. Nhìn đương kim Đế vương nghiêm túc nướng thịt gà, khóe miệng không khỏi từtừ cong lên nụ cười, nàng chợt nói:

"Dạ Nhi, Vong Xuyên cốc hàng năm vàotháng sáu sẽ có trận tuyết bông liễu(hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theogió), rất đẹp.

"

"Nơi này không có liễu, tại sao có tuyết bôngliễu?

" Lăng Dạ Tầm ngẩng đầu nhìn, kinh ngạc nói.

Đường Thải Nhi chỉ chỉ trời:

"Chúng ta ở trongnúi, trên đỉnh núi này có đủ loại liễu, tháng sáu hàng năm, sẽ thấy tuyết bôngliễu bay vào Vong Xuyên cốc, giống như tuyết rơi.

"

"Vậy tháng sáu năm nay, ta cùng nàng về đây lầnnữa.

"

Đường Thải Nhi ngẩn người, cười yếu ớt cúi đầu.

Ăn gà nướng phu quân làm xong, Đường Thải Nhi thỏa mãnduỗi thẳng chân, hai tay chống sau lưng, ngửa đầu hít thở hương hoa quanhngười.

Lăng Dạ Tầm gối lên chân Đường Thải Nhi, cả người cũngnằm xuống, nhìn bầu trời bao la trước mặt. Lá cây, cùng những chú chim khôngbiết tên ngẫu nhiên bay qua.

Đường Thải Nhi cúi đầu, chống lại đôi mắt của Lăng DạTầm nói:

"Ngủ đi, đợi đến lúc mặt trời lặn, ta gọi chàng.

"

"Ta không mệt.

"

Đường Thải Nhi chớp chớp mắt hỏi:

"Nhưng mà tamuốn nhìn khuôn mặt chàng lúc ngủ mà, đại mỹ nhân à

~"

Lăng Dạ Tầm sủng nhịn than than thở thở, nhắm hai mắtlại:

"Nương tử nhìn cho thật kỹ nhé.

"

Đường Thải Nhi đưa tay bấu bấu:

"Mềm muốn chết,ta nói, sau này sinh em bé, nhất định phải giống chàng!

"

Lăng Dạ Tầm mở một mắt ra, khóe miệng chứa ý cười:

"Bé trai giống ta, be gái nhất định phải giống nàng.

"

Đường Thải Nhi chu mỏ lắc đầu:

"Không được, takhông xinh.

"

Lăng Dạ Tầm cười:

"Ai nói, nương tử của ta rấtđẹp.

"

"Nói năng ngọt xớt.

"

"Lời nói của trẫm không phải phù phiếm.

" Haimắ tLăng Dạ Tầm lại thong thả nhắm lại, qua hồi lâu, lại nói,

"Thải Nhi,sau khi hồi cung, làm Hoàng hậu của ta nhé.

"

". . . . . . Được.

"

Khi mặt trời lặn, cả Vong Xuyên cốc được bao phủ bởimàu vàng óng ánh. Nước hồ hơi nhuộm đỏ, lá đỏ khắp núi như thơ như vẽ. Chimchóc cả ngày ra ngoài tìm thức ăn cũng ríu rít về tổ. Trong khoảnh khắc, cả sơncốc đắm chìm trong cảnh tĩnh mịch ấm áp mênh mang.

Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm dựa lưng vào nhau, khôngnói tiếng nào, thưởng thức ánh chiều tà đắm say lòng người.

Tà dương đẹp, cũng sắp tới hoàng hôn.

Đầu óc Lăng Dạ Tầm chợt hỗn loạn, cơn mệt mỏi mãnhliệt ập tới, nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, trúng độc!

"Thải. . . . . .

" Còn chưa phát ra bất kỳ âmthanh nào, đầu liền nặng nề rơi xuống, mất đi tri giác. Đường Thải Nhi ôm LăngDạ Tầm vào trong ngực, thứ ánh sáng từ lúc mặt trời lặn trong nháy mắt biến mấtkhỏi mắt nàng. Nàng ngửa đầu nhìn, chỉ còn bóng tối vô biên vô hạn.

"Thật xin lỗi, ta không thể thực hiện tất cả lờihứa.

" Đường Thải Nhi hôn lên gương mặt Lăng Dạ Tầm, môi ấm hạ xuống, rốtcuộc lại không nâng lên được. Hai mắt không ngừng rơi xuống lệ châu, nàng đaukhổ khóc,

"Chàng có biết không, ta. . . . . . Ta thật sự không muốn rời xachàng. . . . . .

"

Luồng ánh mặt trời xuyên qua khe hở cửa gỗ chiếu lênmặt, mang theo một tia ấm áp.

Lăng Dạ Tầm khẽ giật giật cơ thể, đầu óc chớp mắt đãthanh tĩnh, bỗng đứng dậy. Bởi vì động tác quá mức, chăn gấm đắp trên người rơixuống mặt đất.

Bên cạnh không có một bóng người.

Chỉ lưu lại một bức thư, Lăng Dạ Tầm cầm lên mở ra.

Trên mặt giấy là nét chữ thanh tú, không nhanh khôngchậm viết bốn câu nói.

"Nhân như kỳ tử mộng như chân, khởi lạc thamthương chung bất kiến. Quân dĩ thành quân hư hoa độ, giang hồ tùy ngã nhâm hồngtrần.

"

(Kiếpngười như quân cờ chẳng rõ mộng hay thật. Sao trời mọc lặn chẳng tương phùng.Quân dĩ thành quân hư hoa độ, ta theo khắp chốn mặc hồng trần.)

Làm sao để nàng mặc hồng trần?

Đường Thải Nhi, nàng là lẻ lừa đảo!

"Đường Thải Nhi!

" Lăng Dạ Tầm rống to, lòngđầy lửa giận,

"Đường Thải Nhi! Nàng ra đây cho ta!

"

Hất chăn gấm ra, hắn chạy ra khỏi phòng trúc, tìm kiếmkhắp nơi,

"Thải Nhi! Đừng làm loạn nữa! Ra đây! Ra đây đi!

" Hắn lolắng hô to, từng tiếng từng tiếng không ngừng lượn vòng trên bầu trời sơn cốc.

Chỉ là, không có ai đáp lại hắn, hắn như một kẻ điên,chạy khắp nơi.

"Đường Thải Nhi, nàng lại đây, trẫm ra lệnh chonàng trở lại! !

" Lăng Dạ Tầm hướng lên trời cao gào thét, càng gào càng vôlực.

"Ta chỉ muốn nàng quay về bên ta, cầu xin nàngquay về. . . . . . Đừng để ta không nhìn thấy nàng. . . . . .

" Cước bộ tìmkiếm của Lăng Dạ Tầm thoáng dừng lại, cuối cùng, té quỵ xuống đất,

"Nàngtrở lại đi. . . . . . Thải Nhi. . . . . .

"

Lông mi nhẹ chớp, khóe mắt đong đầy nước mắt, theo gòmá tinh tế của hắn rơi xuống, tử cằm nhỏ xuống sam y.

"Dạ Ngu Ngốc! Bắt đầu từ hôm nay ngươi chính lànam nhân của Đường Thải Nhi ta! Chỉ có thể là của một mình ta! Có nghe thấykhông?

"

Tuyên bố khi xưa thoang thoảng bên tai, mỗi câu nóicủa nàng, lúc này đều trở nên rõ ràng.

Tất cả ký ức vui đùa không ngừng hiện lên trước mắthắn, tựa như cưỡi ngựa xem đèn.

"Quân đã thành quân hư hoa độ? Ha, Đường ThảiNhi, nàng có biết, nếu không có nàng, thiên hạ này đối với ta còn có ích gì?!

" Lăng Dạ Tầm rơi lệ nơi khóe mắt, ngửa đầu cười lớn, dường như phátđiên.

Trên đường nhỏ cửa tây, bên đường chất đầy đống tuyết,tốp năm tốp ba xe buôn chậm rãi đi qua. Đường Thải Nhi mặc một thân nam trang,ngồi trong xe ngựa, phu xe là một lão già, mang theo nón, nắm trường tiên, chốcchốc lại điều khiển xe.

Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Đường Thải Nhi mở to đôimắt mệt mỏi, mắt nhìn mành xe bằng vải bông dày.

Đột nhiên, màn xe bị người khác vén lên, gió lạnh theođó thổi vào. Đường Thải Nhi nắm thật chặt cổ áo, nhìn nam tử luôn mặc một thânhồng y yêu mị kia.

"Lam đại ca. . . . . .

" Đường Thải Nhi hữukhí vô lực gọi một câu.

Lam Anh chui người tiến vào, khép mành xe lại, xe ngựatiếp tục chậm rãi tiến về phía trước.

"Sao Hoàng thượng không đi cùng muội?

" LamAnh cau mày, nhìn sắc mặt tái nhợt của Đường Thải Nhi, hỏi: “Muội sao vậy? Bịthương hả? !

" Lam Anh vội vàng đưa tay chạm lên trán Đường Thải Nhi.

Đường Thải Nhi mím môi lắc đầu một cái,

"Khôngsao.

" Dứt lời, nàng liền không nói thêm gì nữa, nhắm mắt lại, chậm rãi hôhấp.

Lam Anh thấy vậy, cau mày, vô cùng lo lắng cho thânthể của nàng.

Xe ngựa đi được hai canh giờ, mới từ từ dừng lại. Phuxe bên ngoài vén rèm cửa lên,

"Hai chủ tử, đến rồi.

"

Đường Thải Nhi từ từ mở hai mắt ra, thắt chặt nút áolông cáo trên người, thò người ra xuống xe ngựa. Lam Anh theo sát phía sau,xuống xe mới phát hiện, hai người đúng là đã đến ngoại ô Giang thành.

"Vì sao chúng ta tới đây?

" Lam Anh khônghiểu, nhìn bốn phía, quay đầu nhìn lại, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc.

Hắn mím môi, không hề sợ hãi cũng không hề hoảng hốtnhìn trường kiếm trước mắt đang nhắm thẳng vào cổ họng mình.

Đường Thải Nhi đứng vững trong gió, Trạm Lô kiếm trongtay phát sáng, tia sáng kia lại băng lãnh thấu xương.

"Muội muốn gì?

" Lam Anh điềm tĩnh hỏi, thấythân thể nàng lảo đảo muốn ngã, có chút không đành lòng giằng co với nàng nhưthế.

Đường Thải Nhi cắn chặt răng, cố sức nói:

"Lamđại ca, đây là lần cuối cùng ta gọi huynh như thế.

"

Ánh mắt thâm thúy của Lam Anh nhếch lên, chỉ mộtthoáng, nhiều loại tâm tình phức tạp lướt qua đáy mắt, cuối cùng từ từ phai đi,hắn cười khổ:

"Muội đã biết.

"

"Phải. . . . . Ta hiểu, ngươi là vì báo thù, giết cha mẹ ta, nhưng mà bọn họ sinhta, nuôi ta, ta cũng nên hoàn trả.

"

"Muội muốn thế nào?

"

"Giết ngươi, sau đó. . . . . . Ta chết cùngngươi.

" Khóe miệng Đường Thải Nhi tràn ra một chấm đỏ, sau đó giống tơhồng, chậm rãi chảy ra, nhỏ xuống áo, một đóa hoa đỏ tươi nở rộ.

Lam Anh có chút giận giữ:

"Muội đối với mình nhưvậy làm gì?

" Hắn cất bước tiến lên, Đường Thải Nhi vội vàng cầm kiếm chặnlại, ngăn bước chân Lam Anh.

"Vì sao, là ngươi, vì sao lại là ngươi giết bọnhọ. . . . . .

" Hơi thở Đường Thải Nhi mong manh, hai mắt lần nữa mất điánh sang, Ánh mắt nàng tan rã, bật cười,

"Cha, mẹ, nữ nhi bất hiếu. . . .. .

"

Nàng dựa vào trí nhớ, hướng tới bóng tối, vung mộtkiếm. Lam Anh không trốn không tránh, chẳng qua là, Đường Thải Nhi rốt cuộckhông cách nào đả thương hắn.

“Cạch!”

“Keng keng keng…”

Tiếng Trạm Lô kiếm rơi xuống đất, thân thể Đường ThảiNhi xiêu vẹo. Lam Anh bước lên, ôm nàng vào lòng.

Hắn lắc lắc hai cánh tay Đường Thải Nhi:

"ThảiNhi! Thải Nhi!

"

Nhưng người trong ngực. . . . . . Rốt cuộc không còncảm giác nữa. . . . . .

Một ngày sau, Lam Anh ôm Đường Thải Nhi đã không cònhơi thở đi tới dòng suối, đặt trên bè trúc. Hắn ngồi bên cạnh nàng, nhìn sắcmặt trắng bệch như tờ giấy của nàng mà cười khổ lắc đầu:

"Nha đầungốc.

"

Dựng sào dài lên, dùng sức đẩy một cái, bè trúc bồngbềnh trôi đi.

Lẫm Triệu ngày mười lăm tháng giêng năm thứ nhất, saulễ phong tước Tân hoàng, quần thần triêu bái, hô to vạn tuế.

Lẫm Triệu hoàng mặc long bào màu tím, ôm trong ngựcmột hũ tro cốt kỳ dị có hoa văn mạ vàng, bước lên đại điện.

Quần thần thấy vậy không ngừng thổn thức cảm khái.

Lẫm Triệu hoàng dịu dàng đặt hũ tro cốt bên ghế rồng,nhẹ nhàng phủ một tấm hỉ khăn tươi đẹp lên hũ tro cốt chắn tầm mắt của mọingười. Ưng Thiên Ngô liếc mắt liền nhận ra hỉ khăn này chính là Kim Phượng hỉkhăn lúc trước Đường Thải Nhi dùng để bái đường trước mộ, trong lòng nhất thờiđắng chát không chịu nổi, ngũ vị lẫn lộn.

Thái giám chủ trì cất tiếng chói tai tuyên bố Hoàngthượng phong Đường Thị Thải Nhi làm Hoàng hậu, quần thần đều ngạc nhiên, nhưngkhông dám nói nửa câu.

Đến lúc đó, khắp thành không ngừng xôn xao.

Tân hoàng phong Đường phi đã qua đời làm Hậu, tình nàyý đó, hẳn đã làm cảm động không ít thiếu nữ chốn kinh thành.

Sâu trong Hoàng cung, màn đêm buông xuống như mọingày. Tân hoàng vung bút phê xong bản tấu chương cuối cùng, đưa tay day day ấnđường không lộ ra một nếp nhăn, đứng dậy bãi giá trở về tẩm cung.

Trên long sàng trong tẩm cung được trải ngay ngắnchỉnh tề, bên gối bày một hộp tinh xảo, chính là hũ tro cốt của Hoàng hậu Đườngthị kia, bên trong hộp không chỉ có hũ tro cốt, mà còn đặt ngọc bội chữ Tầm màĐường Thải Nhi thích nhất, cùng với giá y của nàng ở một góc rất ngay ngắn.

Lăng Dạ Tầm dịu dàng ôm hũ tro cốt, ưu nhã nằm trênlong sàn. Từng sợi tóc đen như mực xõa xuống, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn hộpthuốc và kim châm cứu hoa văn cây cỏ, chân thành nói ra những lời ấm áp riêngtư như đang nói với tình nhân:

"Thải Nhi, hôm nay nàng trở thành Hoànghậu, có thấy vui không?

"

"Về sau, mỗi ngày nàng đều phải dậy sớm, theo tavào triều. Chính là làm khổ nàng, ha ha, không sao, nàng có thể ngồi trên ghếphượng của nàng mà ngủ. Yên tâm, sẽ không có ai dám nói nàng hết.

"

"A, đúng rồi. Lam đại ca của nàng từ quan rời đi,phải về chốn giang hồ, ta thả hắn đi. Hắn giống nàng, hướng tới cuộc sống gianghồ.

"

"Thải Nhi, gần đây tuyết rơi càng nhiều rồi,nàng rất lạnh phải không? Không sao, đợi lát nữa ta sai người chuẩn bị thêm lòsưởi, không thể để nàng đóng băng được.

"

Đám người Thượng Quan Linh, nhìn Lăng Dạ Tầm như thế,cũng không nói nên lời.

Trước đó vài ngày, một cung nữ vô ý nói một câu, Hoànghậu là người chết, liền bị Lăng Dạ Tầm kéo ra cửa cung chém đầu. Từ đó về sau,trong cung không có ai dám nói một câu về Hoàng hậu nữa.

Đã hai năm.

Lẫm Triệu hoàng si tình không thay đổi, mỗi ngày mangtheo hũ tro cốt thượng triều, hạ triều, làm việc nghỉ ngơi, dùng bữa đi ngủ,hộp gỗ tinh xảo cũng không rời khỏi người.

Hậu cung vốn nên giai lệ ba nghìn, hoa phi vô số.

Nhưng, Lẫm Triệu hoàng chỉ sủng ái một người.

Một người đã chết.

Ngày hôm đó, Lẫm Triệu hoàng ở thư phòng mơ mơ màngmàng ngủ dưới ánh hoàng hôn ấm áp.

Tỉnh lại lần nữa, dưới ánh sáng hoàng hôn ấm áp đó, cóbóng người quen thuộc đang dựa vào cửa ngự thư phòng nhìn về phía này.

Ngược sáng, Lăng Dạ Tầm không khỏi giơ tay lên che mắtlại, nhìn người nọ.

Người nọ khẽ mỉm cười, Lăng Dạ Tầm cả kinh, thẻ tretrong tay nháy mắt kinh động rơi xuống.

"Ngu ngốc, ta cười dọa người đến vậy sao?

"

Giọng nói hài hước quen thuộc, Lăng Dạ Tầm run rẩy,không xác định hỏi:

"Thải Nhi. . . . . . Phải . . . . . Là nàng đã vềsao?

"

Đường Thải Nhi cười rạng rỡ:

"Đương nhiên làta.

"

Lăng Dạ Tầm hốt hoảng đứng dậy, cước bộ chợt dừng lại.Hắn sợ khi đi lên phía trước, sẽ phát hiện mọi thứ trước mắt chỉ là ảo giác.Mộng như vậy, quá mức đẹp, cũng quá không chân thật.

"Nàng, không chết?

"

"Vốn là chết, nhưng mà được cha mẹ ta cứu sống.Ha ha, hai người bọn họ muốn ta dưỡng thân thể thật tốt mới để cho ta ra ngoài.Tại bên trong thủy vực đó, ta đã phải nán lại đến mốc meo luôn, nghe nói chàngphong ta làm Hoàng hậu rồi, thật vui!

" Đường Thải Nhi dừng một chút, cuốicùng thu lại giọng điệu hài hước, cười dịu dàng nói,

"Dạ Nhi. . . . . . Đểchàng chờ lâu rồi.

"

Lăng Dạ Tầm cười:

"Chỉ cần nhìn thấy nàng, cho dùbao lâu, cũng không thấy lâu.

"

Hoàng hôn buông xuống, giấc mộng của Đế vương, phảichăng chỉ là giấc mơ hão huyền.

## 65. Chương 65 : Lời Cuối Sách

TrongDạ Chiêu cung, yên tĩnh không tiếng động, ngoài trời mưa lất phất, mười cánhcửa cung lại đồng thời mở ra. Tiếng thái giám tổng quản như đánh trống xuyênđến mỗi góc Hoàng cung.

"Hoàngthượng Hoàng hậu lại biến mất rồi! ! !

"

ThượngQuan Linh đang ngủ say sưa bỗng run một cái, rồi “Ầm” Một tiếng, rơi xuống đất.Cả người thành chữ đại nằm trên đất, chăn lụa đỡ dưới lưng.

"Khốn kiếp. . . . . .

" Thượng Quan Linh gầmnhẹ một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, ôm chăn, chỉ vào người trêngiường, mở miệng mắng,

"Ngươi chiếm giường của ta, lại còn dám đá ta xuốnggiường?!

"

Tịch Thanh nâng cao cằm, cúi mắt nhìn Thượng Quan Linhkhông mặc gì, hừ lạnh nói:

"Ngươi cho rằng ai đã đồng ý chung giường vớibổn bảo chủ? Mau đi xem thử, Dạ Nhi và Thải Nhi lại không thấy nữa rồi.

"

Thượng Quan Linh phiền não gãi tóc:

"Không thấythì không thấy, cũng không phải là lần đầu tiên.

"

"Một người là Hoàng thượng một người là Hoànghậu, mất tích há có thể đùa?

" Tịch thanh lập tức không đồng ý.

Mắt phượng của Thượng Quan Linh nheo lại, ngồi ở mépgiường, ngáp một cái:

"Chỉ cần Hoàng thượng phê duyệt công văn xong, khôngvứt cục diện rối rắm cho ta là được.”

Tịch Thanh thở dài:

"Hắn nhất định chưa phêxong.

"

"Tại sao?

"

Tịch Thanh ngửa đầu nhìn trời:

"Bởi vì ngày hômqua ta nhìn thấy Thải Nhi lao vào ngự thư phòng, một phát túm lấy Hoàng thượngđang định phê duyệt công văn. . . . . .

"

"Cái gì? !

" Thượng Quan Linh nhảy dựng lên,hốt hoảng cầm y phục trên giường, vừa một chân nhảy xỏ giày vừa hô:

"Ngườiđâu! Người đâu! Bắt Hoàng thượng Hoàng hậu về! !

"

Trên đường hẹp quanh co, một đôi phu thê áo trắng,cùng cưỡi một con ngựa, nhàn nhàn nhã nhã phóng khoáng mà đi.

Đường Thải Nhi cầm cỏ nhung trong tay, thỉnh thoảngngâm nga khúc nhạc ngắn.

Lăng Dạ Tầm ngồi phía sau siết dây cương, rồi ngáp mộtcái.

"Thải Nhi, lần này chúng ta ra ngoài, là định làmgì?

"

Đường Thải Nhi vươn cổ, quay đầu lại nhìn Lăng Dạ Tầm,

"Đương nhiên chọn cho con gái chúng ta một món quà mừng sinh nhật!

"

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, nhẹ nhàng hôn lên gòmá Hoàng hậu:

"Quà gì?

"

"Ưm, nghe nói chỗ minh chủ võ lâm có khối ngọcđẹp tuyệt thế.

"

Lăng Dạ Tầm khẽ nhíu mày, véo tai Đường Thải Nhi, hungác nói:

"Là con gái muốn, hay là nàng muốn đây?

"

"Con gái, con gái con gái mà!

" Đường ThảiNhi vùng vẫy,

"Được rồi! Là ta muốn! Chàng có giúp ta lấy hay không?

"

"Haiz. . . . . .

" Lăng Dạ Tầm cưng chiều thởdài,

"Thải Nhi, tính tham tiền của nàng, tại sao sau khi sinh con vẫnkhông thay đổi vậy?

"

"Trời sinh, thay đổi không được.

"

"Con gái nàng sinh ra cũng tham tiền.

" LăngDạ Tầm cảm khái.

Đường Thải Nhi không hài lòng, liếc hắn:

"Chàngkhông nuôi nổi sao? Chàng chưa nghe qua, nghèo nuôi con trai giàu nuôi con gáisao?

"

"Ừ, đã nghe qua.

"

"Hả? Chàng nghe ai nói?

"

"Nàng.

"

"Được rồi. Dù sao ta muốn ngọc của Hình Dận,chúng ta đi lấy.

" Đường Thải Nhi cười ha ha, lấy cỏ nhung chọc chọc khuônmặt Lăng Dạ Tầm.

Lăng Dạ Tầm hẩy ra, nhỏ giọng nói:

"Thải Nhi,thật ra con gái lại xin ta một món quà khác.

"

"Hửm? Là gì?

"

Khóe miệng Lăng Dạ Tầm nhếch lên, trong mắt tràn đầytà mị:

"Nó nói. . . . . .

" Nói xong, hắn cúi đầu để sát bên tai ĐườngThải Nhi,

"Nó nói muốn chúng ta sinh cho nó thêm một bé trai nữa.”

Mặt Đường Thải Nhi đỏ lên, giơ tay lên muốn đẩy LăngDạ Tầm ra:

"Cái gì nữa! Chàng nói láo!

"

Lăng Dạ Tầm cười lớn, không quan tâm dừng ngựa lại, ômĐường Thải Nhi ngã xuống dưới đòi hỏi. Đường Thải Nhi hét lên một tiếng, cảngười rơi vào trong bụi hoa.

Cánh hoa phía dưới bị rung động mà tung bay, hương hoakhắp nơi.

Lăng Dạ Tầm nheo mắt lại, hôn lên môi mật của ĐườngThải Nhi:

"Thải Nhi, nàng thật đẹp.

"

"Ngậm miệng! Không cần khen ta. . . . . . Ưm. . .. . .

"

Trong lúc ngượng ngùng, đôi môi lạnh của Lăng Dạ Tầmđã hạ xuống, bịt miệng nàng lại.

Hoa trong rừng, bóng người quấn quít

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/nuong-tu-xin-nhe-chut*