Thiên kim phú

Table of Contents

# Thiên kim phú

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thanh Hành, đây là cái tên năm đó của nàng, khi ấy, nàng vẫn là bồng môn ngọc bích[1]. Ở nơi thôn quên nàng gặp Nhan Duyên Chi, thầm sinh tình cảm, xương bồ, hồng lăng, thanh mai, hoàng hạnh, toan quả[2], minh chứng cho mối tình đầu trong sáng. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thien-kim-phu*

## 1. Chương 01 -02

Nhất | Nhà ai có nữ nhi

Khi đó, nàng vẫn là bồng môn ngọc bích.

Áo vải xanh ngọc, hai búi tóc hồn nhiên. Hai bên tóc mai bên dài bên ngắn không bằng nhau, lướt qua lướt lại hai tai trắng như ngọc của nàng. Mười bốn tuổi, tất cả suy nghĩ đều bình thản như mây trôi, như mùa xuân tiết trời tháng ba, xuân sắc đã tới hãy còn thanh đạm. Khi đó nàng vẫn cùng mẫu thân ở quê. Sông núi xinh đẹp của Giang Nam, gió thiên nhiên và ánh mặt trời chiếu xuống, nhiễm lên nàng. Tuy đường nét dung mạo nàng mỏng, nhưng lại có vẻ mượt mà nhẹ nhàng. Nàng tự nhận là nữ tử không xinh đẹp, bởi vì tử nhỏ đã nhìn quen phong thái của mẫu thân.

Mẹ của nàng, thực ra cũng chỉ là nữ tử áo thô quần vải tuổi còn trẻ, mỗi ngày bà đều dựa vào cửa, cúi người thắt đai lưng dưới áo cho nàng. Mẹ của nàng, mu bàn tay vẫn trắng nõn, ngón tay nhỏ chỉ như cây hành. Bà luôn lấy mu bàn tay vuốt ve gương mặt nàng, vô hạn chìu mến. Sau này nàng mới biết , mẹ sợ lòng bàn tay thô của bà làm đau da thịt vô cùng mịn màng của nàng.

Nàng lớn lên giống mẫu thân. Ngay cả nét sầu oán nơi khoé mắt đuôi mày, cũng giống nhau. Nàng hay trầm mặc, dùng vẻ mặt im lặng để chống đỡ tâm tư bạc mệnh.

Khi đó nàng, cực kỳ nhu thuận. Trán cúi xuống, hai mắt cũng cụp xuống. Đôi môi anh đào kia suốt ngày cẩn thận mím lại. Trong tay khẽ nắm vạt áo mềm. Đây là tư thế của nàng. Im lặng, hiền thục.

Cánh đồng nơi thôn quê tháng ba, màu xanh phủ khắp nủi rừng, khi người thanh niên áo trắng kia đánh ngựa đi qua, nàng bất ngờ ngẩng đầu. Vì bị tiếng vó ngực đốc đốc kia làm giật mình, thời điểm nàng ngẩng đầu, có phần hoảng sợ. Tuy nhiên, một chút lo lắng nghi hoặc ở trong mắt kia ở trong mắt người khác lại là chút phong tình. Hoảng sợ che đầu, là dáng vẻ lúc đấy của nàng . Trong tay nàng đang cầm một cây củ cải cho nên không làm rối mái tóc, chỉ khẽ nghiêng đầu một cái, ánh mắt nghiêng nhìn lên.

Người cưỡi ngựa, giờ phút này hơi cúi người. Bóng dáng nhạt kia, chiếu vào trong đôi mắt thân thuý của hắn. Khoé môi hắn cong lên, hơi nheo mắt lại, nở một nụ cười nhạt.

“Cô nương, đi Vĩnh Gia huyện cần đi đường nào?”

Đây là câu đầu tiên hắn nói với nàng. Nàng có chút thất thần. Nam tử kia từ từ xuống ngựa, mỉm cười đến gần. Hắn đã qua cái tuổi trẻ ngông cuồng, giữa hàng lông mày nhiễm lên phần tang thương thế tục. Không dấu được ánh mắt của một người từng trải. Cũng là sau này nàng mới biết được. Nhưng ngay lúc đó hắn mỉm cười đoan chính mà có phần long trọng. Hết thảy của hắn, đều là thanh khiết không nhiễm chút bụi trần.

Hắn hỏi nàng: “Cô nương, đi Vĩnh Gia huyện cần đi đường nào?”

Thanh âm không giận, cũng không buồn bực, giống như gió xuân thôi qua. Một tiếng “cô nương”, có sự tôn trọng và thương tiếc thật lớn. Nàng khi đó là thiếu nữ lòng dạ yếu đuối, có phần hốt hoảng si mê, thanh âm không kìm được run rẩy: “Nơi này đã là địa với của Vĩnh Gia rồi.”

“Đa tạ.” Nam tử kia mỉm cười, cúi người về phía nàng. Vẻ biết ơn trịnh trọng này, rõ ràng là coi nàng như một nữ tử đoan trang đã trưởng thành. Trong nội tâm nàng, thoáng chốc cũng cảm kích với sự trịnh trọng này.

Sau đó, hắn dắt ngựa, ung dung xoay người. Nàng nóng vội, ánh mắt dõi theo hắn, có chút si, có chút mến. Sau khi hắn đi vài bước, đột nhiên xoay người, nhìn biểu hiện ngây thơ của nàng không xót một chút nào. Nàng vội cúi đầu, đỏ ửng mặt.

“Cô … ở gần đây sao?” Hắn dựa vào ngực hỏi. Nàng gẩng đầu, chẳng biết tại sao nàng lại đưa tay chỉ về hướng xa xa “Là ở chỗ kia, Thẩm Gia thôn.” Ánh mắt của hắn nhìn theo ngón tay của nàng, mỉm cười. Nụ cười này, không phải đối với nàng nhưng nàng lại có chút hoảng hốt.

Hắn hỏi : “Vậy thì, cô nương họ Thẩm?” Nàng buồn bã lắc đầu, nói “Không phải.” Nguyên do trong này không cách nào giải thích. Lòng nàng trầm xuống, quay đầu định đi. Nam tử kia đứng sau lưng nàng, lại cười nói: “Nhánh cây này, dáng thật đẹp.”

Nàng kinh ngạc cúi đầu, nhìn nhánh cây mình tuỳ tiện cầm trong tay. Nam tử xa lạ kia dùng ngữ điệu ôn hoà nhẹ nhàng, khẽ giọng thì thầm: “ Úc úc thanh thanh, trường quá thiên tầm[1]”

Câu cầu chúc đoan chính như vậy, khiến nàng hơi giật mình. Khi đó nàng còn non nớt, cũng không có mơ mộng phù sinh phồn hoa. Sau này rất nhiều rất nhiều năm về sau, trong lúc nàng ngủ ở Điện Hiển Dương, khi mệt mỏi tỉnh giấc, luôn nhớ về hình ảnh lúc còn trẻ này. Mẫu thân, đã sống quãng đời còn lại ở nông thôn. Bà nói, Thanh Hành, con sẽ không bạc mệnh, đừng giống như mẹ … Ai! Tiếng vọng tự nhiên này, ở trong những năm tháng trống vắng, càng phát ra thê lương.

Nàng nhắm mắt, bàn tay gầy như que củi, che ở trước dung nhan tiều tuỵ. Nước mắt chảy ra từ kẽ ngón tay, cuộn trào không dứt.

Đã rất nhiều rất nhiều năm, nàng chưa từng khóc đã như vậy.

Thanh Hành, đây là cái tên năm đó của nàng.

\_\_\_\_\_\_\_

[1] Xanh tươi um tùm, trải dài nghìn dặm

Nhị | Tình này tự mình thầm giữ

Mùa xuân năm mười bốn tuổi ấy, khắp Vĩnh Gia thôn đều truyền tụng việc chương công thế tử tới Vĩnh Gia huyện ở tạm. Nào là y tao nhã, văn chương đẹp, có một không hai trên đời.

Thanh Hành từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc, nhưng tận đáy lòng lại nhớ kỹ một cái tên: Nhan Duyên Chi

Có một tối, tiếng côn trùng ban đêm kêu vang khắp lùm cây. Bị một loại cảm giác đứng ngồi không yên dày vò, nàng trằn trọc không thể yên, cuối cùng buồn phiền đứng dậy, khẽ bước đi qua bụi cỏ che cửa.

Ánh trăng nơi thôn quê có chút thê lương. Nỗi lòng nàng lúc này, cũng có chút thê lương. Nàng nhớ tới rất nhiều thứ vụn vặt mơ hồ: trong đêm đen mưa gió, lầu son cửa ngọc đổ vỡ, tiếng kêu khóc bi thương kinh tâm động phách, tiếng giận dữ chửi rủa thậm tệ ; một mình cô độc sợ hãi, tiếng xe ngựa ầm ầm kinh hoàng …. Không, không, đây không phải những năm tháng nàng từng trải qua, nàng đã quên hết rồi. Từ trước đến giờ nàng chỉ ở nơi thôn quên gió mát trăng thanh này, nàng chẳng qua chỉ là một cô gái nông gia bình thường. Nàng phải tin tưởng chính mình, từ nhỏ nàng đã là như thế.

Những ý niệm hỗn loạn trong đầu này, luôn quấy rầy nàng. Trong lúc đấu tranh nàng đã đi ra ngoài dịch quán. Đêm dài, chỉ có tiếng côn trùng kêu vang, cùng tiếng xào xạc của gió xuân thổi lên cỏ cây.

Thanh Hành đột nhiên giật mình, sau khi tim đập mạnh một tiếng, nháy mắt phục hồi lại vẻ trầm tĩnh. Nam tử kia, bóng nghiêng đổ thân hình gầy yếu cao ngất của hắn lên cửa giấy, bị ánh nến lay động đung đưa, vô tri vô giác lớn hơn lên, lớn đến mức chiếm cứ cả trái tim của nàng, bao trùm khắp bầu trời của nàng.

Sau này nàng mới hiểu ra, đi theo sự dẫn dắt của bóng tối, men theo hướng con tim nàng, khiến nàng thân bất do kỷ đi tới cửa phòng của hắn. Lúc đó, bọn họ chỉ còn cách một tầng giấy mỏng manh, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được hơi thở dịu dàng của nam tử trẻ tuổi. Ở một khắc này, Thanh Hành đã rơi nước mắt

Thật ra nàng là một nữ tử cô đơn. Một cảm giác bơ vơ không nơi nương tựa khoá chặt trên ấn đường của nàng. Giờ phút này, bóng hình ôn nhu này bỗng khiến nàng cảm thấy an bình, khoan khoái, giống như cả thân thể lẫn tâm tư đều đem kỷ thác ở nơi này.

Thanh Hành nhìn chằm chằm vào bóng dáng mông lung kia, từ từ áp sát. Nàng nghe được tiếng hắn nhẹ giọng ngâm vịnh, thanh âm kia không giống như vẻ thanh tao lịch sự nàng gặp lúc ban đầu. Rõ ràng là có một loại trọng lượng, có sầu có oán, nhưng lại cương nghị không suy. Hắn ngâm:

“Nguyễn công tuy luân tích , thức mật giám diệc động.

Trầm tuý tự mai chiếu, ngụ từ loại thác phúng.

Trường khiếu nhược hoài nhân, việt lễ tự kinh chúng.

Vật cổ bất khả luận, đồ cùng năng vô động”

Hắn ngâm ba lần. Thanh Hành tập trung toàn bộ tâm lực, nhớ kỹ mấy câu này. Thực ra nàng cũng không hiểu. Nhưng ban ngày, khi lần nhứ hai nghe thấy mọi người dùng khẩu khí cực kỳ hâm mộ nói về Nhan Duyên Chi, nàng không nhịn được mỉm cười.

Thật ra tâm tư của nàng rất tinh tế. Thời điểm đầu hạ, cây xương bồ mọc ra trong nước, trong đá. Nàng bỏ hài, xắn quần vài lên đầu gối. Làn da trắng nõn ngâm trong nước trong, từng gợn sóng đùa nghịch ben trong nội tâm vui mừng lại sầu tư của nàng. Nàng thật cẩn thận nhổ cây xương bồ, lại cắt sửa thành một bó mềm mại, trong đêm tối lặng lẽ đặt ở dưới của sổ của hắn.

Không ai phát hiện ra. Sau khi nàng trở về, nằm ngủ say ở bên cạnh mẫu thân, nghĩ thầm, hắn có thể để ý hay không, rồi sau đó đêm hôm sau đi ra xem xét?

Ngày hôm sau, nàng lại đi tiếp. Cẩm một cây xương bồ mới, duyên dáng yêu kiều ở dưới cửa sổ. Nàng nghĩ, ngộ nhỡ hắn thật sự đi ra, nàng nhất định phải dũng cảm, mỉm cười với hắn, hỏi hắn có nhớ nàng hay không, sau đó nói cho hắn biết, hương của cây xương bồ rất dễ chịu. Cây xương bồ im lặngnằm ở trong lòng nàng, nhưng hắn không có xuất hiện. Nàng bị tâm tư của mình quấy rầy, gần như sắp ngạt thở. Nước mắt lại chảy ra. Nhưng nàng lại cảm thấy an tâm, nghĩ, hắn không biết cũng tốt.

Nhiều ngày sau đó, mỗi ngày Thanh Hành đến, hắn lại yên tĩnh nhận lấy, ngay cả tâm thăm hỏi cũng không có. Thanh Hành khó hiểu, nhưng lại vui mừng, có khi lại cảm thấy hắn thật đáng giận.

Nàng lén lút tìm hiểu: “Nhan tiên sinh tuổi tác như vậy, nên có vợ rồi chứ.”

Bạn nữ của nàng ngạc nhiên nói: “Ngươi không biết sau? Nhan tiên sinh trước giờ chưa lập gia đình”

Trong lòng nàng vừa ngạc nhiên lại vừa vui vẻ. Bạn nữ của nàng nói cho nàng biết: “Nghe nói Nhan tiên sinh là người quá chính trực, ở kinh thành không được như ý, cho nên đến Vĩnh Gia huyện chúng ta, mong muốn có một nơi thanh tĩnh đấy…”

Trong lòng nàng có chút thương tiếc. Hắn có phong thái như vậy, nên khoác áo tím đai vàng[1] bước trên thềm ngọc. Mấy ngày trước Vĩnh gia Thái Thú đến nông thôn tuần tra, Thanh Hành nhìn theo đuôi kỵ mã của hắn, bộ dạng khí vũ hiên ngang thật khiến nàng vui mừng. Nàng cũng giống như các bạn nữ khác, cúi đầu thu tay áo, đứng ở bên đường. Nhưng ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều chuyên chú đuổi theo hắn. Ánh sáng trong con ngươi không giống như vẻ yên lặng ngày thường của nàng.

Nhan Duyên Chi cuối cùng đã phát hiện ra nàng. Ánh mắt của hắn như một dòng nước trong, chậm rãi chảy xuôi. Chưa từng lưu lại thứ gì, lại mang đi rất nhiều tâm tư của Thanh Hành.

“Thanh Hành, ngươi có biết hay không,” Có người nói “Muội muội của Nhan tiên sinh gả cho vọng tộc trong quận Lưu Hiến Chi. Lưa gia nhìn trúng tài hoa của Nhan tiên sinh, muốn tiến cử hắn vào triều, còn muốn chọn cho hắn một danh môn thục viện[2] đấy.”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[1] Áo quan

[2] Nữ nhi về nữ nhi hiền đức nhà danh môn, ý muốn tìm vợ.

## 2. Chương 03-04

Tam | Tâm trầm như tuý

Khi thu tới, Thanh Hành hái hoa cúc cho lễ Trùng Dương. Đêm khuya thanh vắng dưới cửa sổ, nàng vẫn trước sau như một, thả bọc gói hoa cúc, lại nhặt hòn đá nhẹ nhàng để lên.

“Thanh Hành.” Một tiếng nói đột nhiên xuất hiện, nàng gần như sắp ngạt thở. Cũng không dám quay đầu lại. Nhưng nam tử này rõ ràng đứng ở đằng sau, hơi thở của hắn, có vẻ thương tiếc dịu dàng. Hắn nói, ta biết là ngươi.

Cuối cùng nàng cũng xoay người, nhưng nàng vẫn không đủ dũng khí. Nàng không cười, cũng không hỏi ngươi còn nhớ ta không? Nàng chỉ cúi thấp đầu. Khuôn mặt của Nhan Duyên Chi ở dưới ánh trăng mỏng có một vẻ thanh khiết.

“Đây là cái gì?” Hắn chỉ vào bàn tay nàng.

Nàng giống như một đứa bé như thuần, mở tay ra, ngại ngùng cười: “Là hoa cúc.” Hoa cúc phơi khô héo, nhưng giữ lại được độ ấm. Nhan Duyên Chi đưa tay nhận lấy, ôn nhu cười: “Cám ơn.”

Nàng nhớ là vừa rồi hắn gọi nàng là Thanh Hành, liền hỏi: “Làm sao ngươi biết tên ta?”

“Ta hỏi.” Hắn đàm đạm nói. Thanh Hành lập tức có một loại cảm giác hạnh phúc không lồ. Hắn hỏi, hắn hỏi! Vậy thì, hắn hỏi như thế nào? Này, cô nương kia, cô nương mặc áo xanh, tên gọi là gì?

Thanh Hành hạnh phúc đến choáng váng.

Nhan Duyên Chi không rời đi. Hắn không nhận ý tốt của Lưu gia. Hắn nói: “Làm sao ta bỏ được …” Thanh Hành vội hỏi: “Bỏ được cái gì?” Nhan Duyên Chi mỉm cười nói: “Bỏ được thiên nhiên sông núi nơi đây đấy.”

“À.” Thành Hành điềm nhiên như không đáp lời, trong lòng lại có chút mất mát.

Sau đó nàng lại gọi hắn “Nhan tiên sinh”

Nhan tiên sinh, Nhan tiên sinh, Nhan tiên sinh, nàng kêu từng tiếng, giòn tan như tiếng chuông. Kêu lên trong lòng, ôn nhu dịu dàng. Nàng mười lăm tuổi, nét mặt mới phát triển, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười đều có ý vị ôn nhu động lòng người.

Cuối cùng nàng hỏi hắn: “Bài thơ kia là ý gì?” Nàng lập tức nói ra, đem bài theo nàng lén lút nhớ lại nói ra không sai một tí nào.

Nhan Duyên Chi kinh ngạc, không phải không cảm động. Nhưng nụ cười hàm chứa một chút phật ý. Hắn nói: “Thanh Hành, người trong thơ kia, là Nguyễn Tịch[1], khoảng cách giữa y và chúng ta đã có hai trăm năm rồi…”

Hắn thản nhiên kể xong cô chuyện xưa này. Thanh Hành lần đầu nghe còn chăm chú, sau đó liền có chút thờ ơ gảy hoa cỏ trong tay. Nàng cười nói: ‘Là vậy sao, cái người tên Nguyễn Tịch đấy đúng thật là ngốc, không có đường thì trở về đi, làm sao phải khóc chứ?”

Nhan Duyên Chi nở nụ cười, vuốt đầu nàng, yêu thương cười: “Nha đâu ngươi đấy, đau thương khi rơi vào đường cùng, ngươi làm sao hiểu được?” Nói xong, lại nghiêm túc nhìn nàng nói: “Chỉ ở nơi sông núi này, làm hao mòn một ngày mưu tính, cũng là may mắn đi?” Trong giọng nói của hắn có một loại cô đơn. Thanh Hành không hiểu, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng.

Sau đó, Nhan Duyên Chi dạy nàng đọc thơ. Giọng của Thanh Hành mềm mạ tinh tế. Đọc thơ cổ, Phiên Phiên đường Tiền Yên[2], mềm mại như ngọn trúc rủ, Tây Bắc có lầu cao … Đột nhiên đọc đến “Tân hôn cùng chàng, hai người ân ái đâu nghi”, nàng đỏ mặc, trái tim đột nhiên run lên, lại trộm thăm dò Nhan Duyên Chi. Nhưng hắn lại chỉ khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, như đang có suy nghĩ gì đó. Chỉ là vẻ mệnh mông trong mắt hắn lại khiến Thanh Hành băn khoăn.

“Tiên sinh, tiên sinh!” Nàng kêu lên một tiếng giống như dỗi. Nhan Duyên Chi quay đầu lại, trong thần sắc mất đi vẻ tịch liêu. Hắn vẫn bình tĩnh mỉm cười.

Mỗi lần Thanh Hành đến đều mang theo dưa bở mở hái, quả hồng, mơ , hạnh. Nàng xách rổ, cười khanh khách nói: “Tiên sinh, người nếm thử đi.” Sau đó, luôn ngẩng đầu nhìn hắn ăn hết, trong lòng vui mừng vô cùng. Có khi, nàng cố ý trộn thêm một chút me chua, Nhan Duyên Chi sợ chưa, nhíu mày, cố nhịn. Nhìn bộ dạng hắn đau khổ không chịu nổi, vẫn đoan trang vô cùng. Thanh Hành cười to. Rất ít khi nàng tuỳ tiện như vậy. Cảnh đời mấp mô, mẫu thân u buồn, khiến nàng chưa bao giờ thoải mái như thế.

Sau đó, Nhan Duyên Chi nói với nàng: “Thanh Hành, sau này ngươi có thể không cần gọi ta là tiên sinh, gọi ta là Duyên Niên đi.” Duyên Niên là tên tự của hắn. Thanh Hành cũng nói được, cũng không nói không được. Nàng vẫn gọi hắn là tiên sinh. Nàng đối với hắn, là thứ tình cảm có chút hèn nhét, nàng nguyện ý ngước nhìn hắn. Một tiếng tiên sinh này, đó là sự ngưỡng mộ của nàng.

Tình yêu của nàng, bắt đầu từ lòng ngưỡng mộ. Bởi vậy, nàng thời thời khắc khắc đều phải gọi hắn là tiên sinh, tiên sinh …

Mẫu thân của nàng thấy nàng mấy ngày nay vui vẻ, trong lòng cũng vui mừng. Nàng thử hỏi con gái: “Con có đồng ý gả cho Nhan tiên sinh không?” Thanh Hành ngẩn ra, rất nhanh dẩu miệng nói: “Con không cần, hắn, hắn, hắn sắp ba mươi rồi, già như vậy!’

Đây cũng không phải là lý do của nàng. Sau khi nói trái với lương tâm, hai má nàng liền đỏ ửng lên.

“Đứa ngốc này.” Mẫu thân thở dài, phụ thân ngươi còn lớn hơn ta hai mươi tuổi đấy …

Thanh Hành hoảng sợ. Phụ thân! Đây là hai chữ sắc nhọn. Nàng khiếp sợ, nàng không thể tưởng được mẫu thân có thể không báo trước mà nói đến ông.

“Thanh Hành, Viên phủ phái người tới nói, cha con tính mấy ngày nữa đón con trở về.”

“Nương, còn người?”

“Con là cốt nhục thân sinh của hắn, dù thế nào đi nữa hắn cũng phải đón con về. Còn ta, đã không thể tiếp tục tiến vào cửa nhà hắn …”

Thanh Hành quật cường qquay mặt qua, bình tĩnh nói: “Vậy con cũng không đi. Nương, ngươi đã nói với con, con không có phụ thân.’

Nàng tình nguyện không có phụ thân. Đã nhiều năm như vậy, tin tức của ông ta đều mỏng manh như cũ. Đây không phải thân thiết, là bồi thường chút ít còn hơn không. Nhưng mà, đây là vốn sinh tồn duy nhất của mẹ con nàng.

—–

[1]: Bài thơ ở chương trước, nghe nhắc lại nên hứng biên tập lại đoạn thơ này

Tiếng Hán:

五君咏•阮步兵

阮公虽沦迹，识密鉴亦洞。

沉醉似埋照，寓词类托讽。

长啸若怀人，越礼自惊众。

物故不可论，途穷能无恸。

附：《五君咏》全诗

Dịch nghĩa

Ngũ quân vịnh – Nguyễn bộ binh

Tác giả: Nhan Duyên Chi

Nguyễn công tuy luận tích, thức mật giám diệc động.

Trầm tuý tự mai chiếu, ngụ từ loại thác phúng.

Trường khiéu nhược hoài nhân, việt lễ tư kinh chúng.

Vật cố bất khả luận, đồ cùng năng vô đỗng.

Chỉnh nghĩa:

Nguyễn công tuy nhìn rõ, biết bí mật cũng im

Say giống như chôn chiếu, thay cho lời chối từ

Gào tên người một tiếng, lời vượt quá kinh người

Vật cố không thể luận, đường cùng có thể khóc không?

- Nguyễn Tịch từng là bộ binh hiệu uý, cho nên xưng y là Nguyễn bộ binh. Bề ngoài y u ám nhưng nội tâm lại có hiểu biết tỉnh táo, câu đầu tiên của thơi nói: “Nguyễn công tuy luận tích, biết mật giám cũng động.” Sử truyền nói Nguyễn Tịch hỉ nộ không thể hiện ra ngoài mặt, là người không thích bình luận, cố tình làm ra vẻ không khó hiểu, thực ra y nhìn rất tỉ mỉ, năng lực quan sát đối với từng thời điểm rất chính xác. Thời điểm Tào Sảng phù chính, từng triệu y làm tham quân, Nguyễn Tịch mượn bệnh từ chối, ở Bình Cư Điền, qua năm Tào Sảng bị giết, người thời đó đều bội phục y nhìn xa trông rộng, cái này đủ để nói rõ khả năng ẩn giấu và im lặng của Nguyễn Tịch, chỉ là vì tránh hoạ liền thân.

“Say giống như chôn chiếu, thay cho lời chối từ” biểu hiện hai phương diện chủ yếu của Nguyễn Tịch: Uống rượu và làm thơ. Trong “Tấn Thư” từng nói qua: “Tịch vốn có chí cứu đời, tẫn hết sức với Nguỵ, Tấn, thiên hạ nhiều chuyện quá sức, danh sĩ đâu làm hết toàn bộ, Tịch do không cùng với việc đời, lấy uống say làm thường. Văn Đế ban đầu muốn Vũ Đế cầu hôn cho Tịch, Tịch say sáu mươi ngày, không thể lĩnh chỉ. Bị trách mắng nhưng không thể dồn tội, đành lấy lý do say như chết được miễn.”

“Gào tên người một tiếng, vượt qua lời kinh động” Sử truyền khái quát về cuộc đời Nguyễn Tịch, theo “Nguỵ thị xuân thu” có nói, Nguyễn Tịch thửa nhỏ từng bơi ở Tô Môn sơn, Tô Môn sơn có một ẩn sĩ ở ẩn, Nguyễn Tịch tới đàm chuyện cổ xưa với hắn, cùng vàn về nghĩa ngũ đế tam vương”, nhưng Tô Môn tiên sinh không nói với y một lời, Nguyễn Tịch vì thế mà gào to một tiếng vang dội trời xanh, Tô Môn tiên sinh chỉ thản nhiên cười, sau khi Nguyễn Tịch xuống núi, chỉ nghe thấy trong núi vang lên một tiếng kêu to như tiếng Phượng Hoàng, biết là Tô Môn tiên sinh trả lời, đây mới là bản lĩnh”gào”. Những chuyện về Nguyễn Tịch không bị lễ giáo trói buộc cũng có rất nhiều, trong “ Thuyết tân ngữ qua các thế hệ” có nói, sau khi mẫu thân Nguyễn Tịch qua đời, Nguyễn Tịch vẫn còn say bí tỉ xoã tóc ngồi dạng chân ở trên giường, Bùi ngồi dưới đất khóc phúng viếc một hồi rồi mới đi, có người hỏi Bùi Giai “Đã là phúng, sau khi người chủ khóc, khách nhân mới được lễ. Nếu Nguyễn Tịch không khó, ngươi khóc cái gì chứ?” Bù nói: “Người bên ngoại Nguyễn Phương không sùng lễ chế ; ta ai lứa tầm thường trong nhà, cố lấy nghi quỹ ình thôi.” Lại như chuyện chị dâu từng về nhà mẹ đẻ, Nguyễn Tịch ra tạm iệt, ở trong xã hội phong kiến nam nữ thụ thụ bất thân đây là chuyện bị người chê trách, không hợp lễ phái, Nguyễn lại nói: “Lễ nghi là do ta đặt đấy.” Nhan Duyên Chi nói Nguyễn Tịch có thể vượt qua lễ phái, khiến mọi người kinh ngạc.

“Vật cố không thể, đường cùng có thể khóc không?” giải thích nguyên do vì sao Nguyễn Tịch không thích bình luận kẻ khác, đối với sự đời không cần bình nguyên nhân, bởi vì thế đời vốn đã không thể bình thuận nổi, nhưng mà sự xúc động và phẫn nộ cùng bất mãn của hắn lại vì giữa đường cùng mà bật khóc ra ngoài.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_quá hại não, không tìm được trên mạng VN, chẳng có gì về ông này cả, mò mẫm edit mỏi cả eo \_\_\_\_\_\_\_\_\_

[2] Nhà nước đầu tiên của người Tiên Ty ở vùng Đông Bắc, TQ, do Mộ Dung Hoảng thành lập năm 337, diệt vong năm 370 – Đoạn thơ miêu tả sự ngắn ngủi của nước này.

Tứ | Không bằng trở lại

Đảo mắt, đã là mùa xuân thứ hai. Mùa xuân ở Vĩnh Gia, chim oanh bay khắp dải cỏ. Nhan Duyên Chi ngước nhìn lên bầu trời trong vắt, nói “Thanh Hành, ta phải đi rồi.”

Trong tay Thanh Hành cầm sợi chỉ, ánh mắt đuổi theo con diều trong gió. Con diều hình hồ điệp, bên trên vẽ khuôn mặt cô gái, nàng nhìn được nét vẽ của Nhan Duyên Chi trong bức họa. Lúc này, con diều của nàng đang bay về phía đám mây. Nàng quay đầu lại hỏi: “Tiên sinh, người nói gì vậy?”

Nhan Duyên Chi im lặng chăm chú nhìn nàng một lúc lâu, cuối cũng vẫn nói lại: “Ta muốn rời khỏi Vĩnh Gia.”

Thanh Hành nói: “Nhưng mà, chính người từng nói qua, người thích ở nơi sông núi thiên nhiên này mà!” Nhan Duyên Chi trầm mặc. Thanh Hành còn nói: “Vĩnh Gia không chỉ có sông núi, Vĩnh gia còn có … còn có …” Nàng bỗng nghẹn lại, nói không được. Nhan Duyên Chi nói: “Ta biết, ta biết.” Hắn nhìn nàng, ánh mắt sáng lấp lánh.

Hắn biết, nhưng mà hắn vẫn rời đi. Vào mùa xuân tháng ba, khi sắc xuân vẫn còn thấp thoáng, hắn rời đi.

Tinh thần Thanh Hành chán nản. Nàng vẫn là nữ tử dịu dàng ngoan ngoãn, mặc dù tâm hồn đã vỡ, nhưng vẫn chỉ yên lặng cúi đầu. Nàng cảm giác mình trước sau vẫn là kẻ hèn mọn, hắn có tài, hắn phong nhã, nàng tự biết không trèo cao được. Nhưng mà, nàng tình nguyện cả đời đều ngưỡng mộ hắn như vậy. Hèn mọn quen rồi, nàng cảm thấy có chàng để nâng liền muốn nâng cao ngang mày. Nhưng người kia, cuối cùng vẫn phải rời đi. Thôn quê xanh thẳm này, sơ sài như vậy, rốt cuộc cũng không xứng với hắn, hắn nở một nụ cười nhàn nhạt. Thanh Hành khóc không thành tiếng, nói: “Tiên sinh, vì sao không dẫn ta đi?”

Nhan Duyên Chi quay sang, vẻ mặt của hắn ẩn trong bóng tối. Tiếng của hắn truyền đến theo gợn nước, nói một câu rất rõ ràng: “Con đường phía trước như thế nào, còn chưa thể biết, ta nào có thể chậm trễ ngươi?”

Hắn một đường bắc thượng, tiếp nhận chức phụ tá hoàng thái tử.

Lúc này, chính là khởi đầu của Nam Triều. Vương triều của bọn họ, tên gọi là “Tống”, nó thay thế phân nửa giang san hơn một trăm năm của Đông Tấn. Đương kim thái tử Lưu Nghĩa Phù, là con trai cả của Vũ đế Lưu Dụ. Lư Lăng Vương Lưu Nghĩa Chân là thứ tử. Còn Nghi Đô Vương Lưu Nghĩa Long, là con thứ ba …

Khi Thanh Hành biết những việc này thì nàng đang ở trên xe ngựa xóc nảy. Lúc này,trang phục của nàng lộng lẫy rực rỡ, áo tím đậm, la quần màu vàng cam, thêm áo khoac lụa sáng màu mỏng. bộ đồ rực rỡ này tôn lên khuôn mặt phù dung thanh thủy của nàng.

Thì ra nàng xinh đẹp như vậy. Thời điểm rời khỏi Vĩnh Gia nàng cúi đầu, đứng bên bờ suối trước của nhà, hai tay vốc lên một nắm nước. Nước chảy qua con ngươi có chút dịu dàng của nàng, ánh mắt lại càng sáng hơn. Nàng nhìn mặt nước gợn sóng, chiếu lên dung nhan củ nàng, làm rung động lòng người. Nàng giật mình, trong chớp máy này, tâm tư rối răm.

Mẫu thân của nàng vẫn ở lại Vĩnh gia thôn. Bà nói: “Thanh Hành, con sẽ không bạc mệnh, không được giống như nương … đấy!”

Nàng nhỡ kỹ. Nghĩ giống như giận dỗi, cả đời này, nàng muốn cẩm tú phồn hoa. Nàng mới mười lăm tuổi. Nàng nghĩ, nếu hắn đã rời đi cẩm tú phồn hoa chắc là nhân sinh viên mãn thôi.

Hắn đã rời đi. Nàng ở lại nông thôn chỉ là trò cười.

Nàng cũng rời đi, để lại một mình mẫu thân của nàng.

“Thanh Hành, cha của con là Tả Quang Lộc đại phu, còn ta xuất thân quán rượu ngoài chợ, chỉ là thị thiếp của hắn mà thôi."

“Thanh Hành, là Viên gia đại nương không chấp nhận chúng ta, mới đuổi chúng ta đi.”

“Thanh Hành…”

Nhưng lúc này nàng đã không còn là Thanh Hành nữa. Nàng kêu là Tề Quỳ, Viên Tề Quỳ. Ngồi trên xe ngựa chạy về phía kinh sư – thành Kim Lăng.

Trong cửa son nhà Viên gia, nàng gặp được phụ thân mười hai năm chưa từng thấ, Tả Quang Lộc đại phu Viên Trạm. Dường như ông là kẻ quyền cao chức trọng, nữ nhân thành đàn, nhưng chỉ nóng bỏng liếc mắt nhìn nữ nhân một cái, sau đó, một chút nhiệt tình lại làm như hờ hững biến mất. Một chút nhiệt tình đối với Thanh Hành cũng tắt theo đó. Nàng biết, bởi vì mẹ đẻ nghèo hèn, hắn e ngại không muốn nhận các nàng. Nàng vĩnh viễn sẽ không quên, đoạn năm tháng không trọn vẹn kia.

Mãi về sau Thanh Hành mới ngộ ra nguyên do thầm kín kia. Phụ thân kiêng kị chính phu nhân, là bởi vì dòng dõi của bà, Lang Nha Lâm Nghi Vương thị. Trươc kia, khi mới xây dựng Đông Tấn, trong thành Kim Lăng có lưu truyền “Tư Mã Vương, cộng thiên hạ.’ Tư Mã, là bọ vua Đông Tấn. Vương, cũng là Lang Nha Lâm Nghi Vương thị. Hiện giờ, con người đổi thay, nhưng phần tôn quý này vẫn không giảm.

Viên phu nhân mặt phấn hàm uy, liếc mắt nhìn nàng từ trên cao xuống. Thanh Hành vẫn dịu dàng nhất quán. Viên phu nhân cuối cùng cũng cười cười, nói: “Được, tốt lắm, sau này ta cũng là mẫu thân của ngươi rồi.”

Thanh Hành ngẩn ra, thật hiền thục cúi đầu đáp: “Dạ”

Qua mấy ngày, Vũ Đế băng hà, thái tử Lưu Nghĩa Phù thế chỗ. Sau mấy tháng, nàng ngồi ở trong xe ngựa hướng về phía Hoàng thành.

## 3. Chương 05-06-07

Ngũ | Vu dĩ thái phồn

Lúc nàng ôm cây tỳ bà đứng ngoài rèm bước vào trong nhà thủy tạ đèn lồng rực rỡ, đã có tiếng kêu lên xúc động. Nàng biết mình thanh lệ tuyệt trần, trong lòng cũng không phải không đắc ý. Nhưng một phần căm phẫn, chung quy vẫn quanh quẩn không tan.

Các mành vải, đối mặt với nàng là Trương thái hậu cùng đông đảo chúng thân quyến cung nữ trong cung. Nàng chỉ cúi đầu, dung nhan tươi đẹp của các nàng đấy, nàng chưa từng liếc mắt nhìn qua một cái, vẫn chỉ cúi thấp đầu, tiếng đàn trang tranh kia mượn theo thế nước, thong thả truyền đi. Lòng của nàng, vốn không ở nơi đây, đột nhiên lại nghe tỷ tỷ ruột của hoàng đế, Nghĩa Hưng công chúa hỏi: “Mẫu hậu, đây là con gái của vợ cả Viên gia, ngài vừa lòng chưa?” Chung quanh có tiếng cười mơ hồ.

Thanh Hành với ngón cái trùng điệp kéo dây đàn, khúc đàn trở nên vội vàng. Sắc mặt nàng trắng bệch, trong nháy mắt này, cuối cùng nàng cũng hiểu ra dụng ý của Viên phu nhân. Thì ra là thế. nàng đang nhớ lại mọi chuyện nghe ở trên đường.

Đương kim hoàng đế mới đầy hai mươi, cử chỉ hoang đường, lại đi trong vườn Hoa Lâm mở tửu quán, tự mình bán rượu. Còn việc triều chính, lại do cố mệnh đại thần Tạ Hối, Từ Tiễn Chi cầm giữ, hắn cũng không hỏi qua.

Hoàng hậu của hắn, là người được an bài khi Vũ Đế Lưu Dụ còn đang trị vì. Chính là Hải Diêm công chúa Tư Mã Mậu Anh của Đông Tấn. Nhưng hoàng hậu lớn hơn hắn mấy tuổi, thông gia chính trị, chưa từng nói đến cảm tình. Thứ hoàng đế hiện giờ cần có nhất, có lẽ là một thê tử tướng mạo xuất chúng mà tuổi tác lại tương đương, dùng nữ sắc để làm tiêu tan hành vi hoang đường của hắn.

Đây nhất định là tính toán của thái hậu. Có điều mặc dù Viên gia muốn dựa dẫm vào quyền thế, Viên phu nhân cũng không mong nữ nhi ruột thịt của mình tiến vào nơi thâm cung khó lường, nên mới đón Thanh Hành trở về. Chỉ đón một mình nàng, cũng không hứa ẫu thân nàng về. Lúc này Thanh Hành mới chính thức hiểu rõ dụng ý trong này.

Nàng bỗng cảm thấy nhục nhã. Đàn hết khúc nhạc, tạ ơn lĩnh thưởng rồi vội vàng rời khỏi. Khéo léo đối đáp, nàng chỉ nói ít ỏi mấy lời. Tâm thần nàng đã rối loạn, không biết phải làm sao. nàng muốn cẩm tú phồn hoa, nhưng mà cái kiểu này thì nàng đúng là phải chạy trối chết. nàng không muốn cuộc hôn nhân vội vàng này, lại càng không muốn lấy phu quân hoang đường kia.

Đây mới là quan trọng. Nàng lấy lại bình tĩnh, vòng qua rèm lựa mỏng, bỗng nhiên ngẩn ra. Còn cách tấm màn, chỉ thấy được khuôn mặt mơ hồ phía trước, nhưng thân huyền y huân thường, lại vô cùng rõ ràng. Người nọ liền phật mở mành vải, không kiêng nể gì nhìn nàng, đôi con ngươi sáng trong mỉm cười.

Thanh Hành có chút kích động.

Lưu Nghĩa Phù mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt hơi xoay trở lại , giống như không chút để ý nói: “Trầm mới nghe thấy tiếng tỳ bà của ngươi, ngươi tên là gì?”

Trong chớp mắt ti nàng đập mạnh và loạn nhịp. Lục lọi suy nghĩ. Sau đó, nàng ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hoàng đế, nói: “Vu dĩ thái phồn, vu giản chi trung.”\*

Lúc này, nàng tuyệt đối không phải Thanh Hành ở Vĩnh Gia thôn.

\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Thái phồn – kinh thi.

Lục | Tố tâm kham oán

Nàng nghiêng mình rời khỏi, còn chưa ổn định lại tinh thần. Ở bên ngoài nhà thủy tạ, tiếng ca vũ thanh bình, những vương hầu công khanh này, yến ẩm say sưa. Nàng ảm đạm, nghĩ thầm, Nhan Duyên Chi hiện giờ làm Trung Thư lang, hẳn là đã đứng trong hàng ngũ này rồi. Ngay cả tâm tư đi tìm kiếm nàng cũng không có. Chỉ yên lặng chăm chú nhìn vào ao nước, lòng lúc nóng lúc lạnh, rung động cuối cùng này vì hắn mà ra.

Nàng cũng không quay về bên cạnh cha. Trong lòng có cảm giác lạnh lẽo, Vu dĩ thải phiền, vu giản chi trung\*... Nàng cúi đầu trầm ngâm. Đột nhiên có một nam tử xa lạ nhẹ nhàng đến gần. Nàng kinh ngạc quay đầu lại. Nam tử kia mặc áo tím, khuôn mặt tuấn dật, thần thái không tầm thường, mở miệng đoan chính mà lại không trang trọng: "Cô nương cũng tiến cung dự bữa tiệc của Thái hậu sao?"

Nàng gật gật đầu. Nam tử kia ngẩn ra, quan sát nàng thật kỹ, lại nói: "Ta nghe người ta nói, thái hậu mời nữ quyến bên ngoài là muốn tuyển phi cho hoàng huynh..."

Thanh Hành cả kinh, thầm nghĩ, đây là vị điện hạ nào? Hắn thẳng thắn như vậy, nàng cũng yên tâm hơn. Nàng ảm đạm cười nói: "Ta đây bình thường như vậy, nhất định không được tuyển." Nam tử kia nhẹ nhàng lắc đầu: "Ánh mắt hoàng thượng há lại kém như ngươi nghĩ."

"Hả?" Thanh Hành nở nụ cười, hiếm khi nào thấy thoải mái liền có chút tâm tư vui đùa "Vậy chúng ta đánh cược xem?" Nam tử kia lại có chút buồn bã: 'Nếu hoàng thượng thật sự nạp ngươi làm phi, ta cũng chẳng có cách nào tìm ngươi mà thực hiện."

Hai người nói chuyện giống như đã quen biết từ trước. Không biết thời gian đã qua bao lâu.

Thì ra hắn là Lư Lăng Vương Lưu Nghĩa Chân. Không hiểu sao trong lòng Thanh Hành, lại nảy lên một chút sóng. Mặc dù chưa từng thay đổi đáy lòng, lại biết hắn tuyệt đối không tầm thường. Huống chi, hắn còn có địa vị như vậy. Thanh Hành hơi trầm ngâm, trong lòng liền có chút tính toán mơ hồ - nàng nghĩ, nàng cần một người, có thể có địa vị riêng để bảo lãnh nàng.

Thế nhưng, Nhan tiên sinh nàng tâm niệm mãi không quên lại đột nhiên xuất hiên vào lúc này, hắn chắp tay tiến lên. Thản nhiên, chắp tay thi lễ chào hỏi. Hắn nói: "Vừa rồi không tìm thấy điện hạ, thì ra là ở đây." Hắn nói: "Điện hạ, thơ của Tạ Khang Nhạc đã qua mười lăn bài rồi, thần cũng miễn cũng đối mười lăm bài, đang định tìm ngài bình luận." Hắn nói...

Bỗng hắn quay đầu lại. Tim Thanh Hành đập vốn đang đập chậm lập tức lại chạy nhanh như thỏ. Trong tâm nàng có oán. Sau này nàng nghĩ, lúc trước Nhan tiên sinh cự tuyệt ý tốt của Lưu gia , thật ra không phải vì nhớ nhung sông núi của Vĩnh Gia. Một khi có cơ hội tốt hơn, ví như làm cho thái tử, hắn vẫn sẽ bỏ tất cả mọi thức, đón lấy phần hậu hĩnh này. Cơ hội không có gì xấu, chỉ là ý không tốt. Vậy thì, Vĩnh Gia được coi là gì? Chẳng qua chỉ là nơi hắn ở tạm khi ngã lòng thôi. Còn nàng, coi là gì chứ?

Lần này gặp lại, trong mắt nàng hàm chứa nước mắt. Còn Nhan Duyên Chi, chỉ nhẹ nhàng liếc nhìn nàng một cái. Thanh Hành nghĩ, bọn họ nên làm bộ như mới gặp. Nàng cố trấn định, cúi người thi lễ, Nhan Duyên Chi lại nói: "Ta cùng Viên cô nương, là cố nhân gặp lại."

Thanh Hành kinh hãi. Trong lòng đang vui vẻ, hay là hắn... Nhan Duyên Chi lại nói với Nghĩa Chân: "Trước kia khi còn ở Vĩnh Gia thường xuyên gặp Viên cô nương cùng mẫu thân của nàng..."

Nghĩa Chân nghi hoặc nhíu mày , như có suy nghĩ gì đó. Thanh Hành đau khổ không nguôi gục đầu xuống. Nhan Duyên Chi bâng quơ tự thuật lại, bóc hết chuyện cha nàng cố gắng che dấu ra: nàng là con thiếp, nàng vốn không được Viên gia thừa nhận, nàng được nuôi sống ở nông thôn...

\_\_\_\_\_\_

\* Thái phồn – kinh thi.

Thất | Đào chi yêu yêu

Cả đoạn đường xuất cung Thanh Hành không ngừng buồn bực. Nàng liên tục nghĩ đến lời nói của Nhan Duyên Chi, trong lòng không kìm được nghi hoặc, Nhan tiên sinh chẳng lẽ cũng chê xuất thân của mình?

Nàng ảm đạm, lặng lẽ rơi lệ ở chỗ không người. Cho dù hắn vẫn là Nhan tiên sinh trong lòng nàng, nhưng chính nàng lại giật mình hiểu ra, chỉ nói là hận hắn. Hắn để lại nàng Vĩnh Gia, hắn phá hủy nhân duyên có thể phát triển của nàng và Lưu Lăng Vương, ngụ ý của hắn tốn hiểu nàng cũng hiểu được, nàng là nữ nhân sinh bởi thiếp, thân phận nghèo hèn.. Hắn ghét bỏ nàng, thậm chí còn không uốn cho nàng hạnh phúc nàng có thể có.

Thế nhưng , trong lòng nàng vẫn tồn tại suy nghĩ mong mỏi. Nếu, nếu Nhan tiên sinh có dụng tâm khác thì sao?

Về đến nhà mấy ngày, chợt thấy thánh chỉ đến. Mọi người đều chạy ra, tỷ muội, nha hoàn đều nhìn nàng. Nhưng Thanh Hành vẫn điềm nhiên, đầu lông mày khẽ chau lại, khóa chặt tất cả tâm tư, chỉ yên lặng.

Nhanh chóng bước đi. Lại nghe thấy hoàng đế nạp Viên gia tiểu nữ Thái Phồn là phi. Thái Phồn là muội muội khác mẹ của Thanh Hành, là nữ nhi thân sinh của Viên phu nhân. Viên phu nhân khóc đến dậm chân kêu trời, vừa thấy Thanh Hành liền tức giận mắng: "Tiện nhân nhà ngươi! Không phải cho ngươi tiến cung sao, tại sao lại biến thành Thái Phồn chứ! Thái Phồn trước giờ đều ở khuê phòng, ai biết tên nó..."

Thanh Hành thầm nghĩ là ngươi lợi dụng ta, như vậy là công bằng.

Nhưng thấy Thái Phồn khóc sướt mướt từ trên đất đến khi lên xe đi, trong lòng Thanh Hành cũng lo sợ bất an. Thái Phồn tuổi tác tương đương nàng, sinh ra đã có tư sắc xinh đẹp. Nhưng khó bảo đảm hoàng thượng sẽ không truy cứu. Nhưng ai có thể bảo toàn cho nàng, Lư Lăng Vương sao? Hắn sẽ chú ý tới xuất thân của nàng. Nàng không kìm được lại nhớ tới Nhan Duyên Chi.

Còn chưa kịp nghĩ lại, Nghi Đô vương Lưu Nghĩa Long trấn thủ Giang Lăng đã phái người tiến đến cầu hôn. Tam hoàng tử Lưu Nghĩa Long của Vũ Đế Lưu Dụ, nổi danh đã lâu. Nói hắn cao bảy thước năm tấc, uyên bác hơn cả kinh sử, đối đãi với kẻ hầu hòa nhã. Viên phu nhân thật ra đã sớm có tính toán, muốn gả thân sinh nữ nhi Thái Phồn cho hắn, bình thường cũng ám chỉ qua lại nhiều. Chờ đợi Nghĩa Long thật sự tiến đến cầu hôn, thì Thái Phồn đã tiến cung.

Phụ thân của nàng Viên Trạm nói với nàng: "Chuyện Thái Phồn coi như xong đi. Nghi Đô Vương cầu hôn Viên gia, Nhan Trung thư cầu hôn con, con xem..."

Thanh Hành kinh hãi, cái tên Nhan Duyên Chi giống như nước tràn đê, nghiêng đảo cả thân xác lẫn tinh hần gầy yếu của nàng. Nhưng nàng vẫn yên lặng. Hắn cuối cùng cũng đến. Nàng cảm thấy rộng mở. Nhưng tâm nàng lúc này đã không giống ngày xưa.

Viên Tràm chờ một lát, hỏi lại: "Trong lòng con tính thế nào?"

Nàng ngẩng đầu, nói từng chữ một: "Con gả Nghi Đô Vương."

Viên Trạm cười nói: "Đứa nhỏ con thật tốt số."

Tốt số? Nàng cười lạnh.

Trước đêm lấy chồng, ở trong mộng. Mẫu thân của nàng nói với nàng: "Thanh Hành, con sẽ không bạc mệnh, đừng giống như nương...!"

Mũ phượng khăn quang vài, nàng nhớ tới mẫu thân nàng ở Vĩnh Gia thôn xa xôi, nước mắt chảy một chặp.

## 4. Chương 08-09 End

Bát | Thiều hoa thắng cực

Tề Quỳ, Tề Quỳ. Nghĩa Long gọi nàng như thế. Mới đầu Thanh Hành luôn ngỡ ngàng, lâu dần cũng thành quen. Sẽ không còn ai kêu nàng Thanh Hành nữa. Đã một đi không trở lại.

Nàng hôm nay là Nghi Đô Vương phi.

Đêm tân hôn, khăn hồng vén lên, trước mắt là một cảnh đỏ hoàn toàn xa lạ, cùng với con ngươi gợn sóng vui sướng của vị hôn phu của nàng: “Tại sao là nàng?” Hắn kinh hỉ hỏi.

Thanh Hành không hiểu gì. Trong chớp mắt này, nàng nhìn rõ ràng vị hôn phu của mình, cao to, mắt phượng ung dung. Nàng hỏi hắn: “Điện hạ từng gặp ta sao?”

Nghĩa Long cười nói: “Ta nhớ được, ngươi là nữ tử đàn tỳ bà ngày ấy ở nhà thủy tạ.”

Một câu này, trong lòng bỗng nổi sóng. Nghĩa Long lại hỏi: “Chẳng lẽ hoàng thượng nạp Viên phi không phải nàng sao?”

Thanh Hành là nữ tử tinh tế dịu dàng, cũng biết cúi thừa nhận. Nàng nói: “Ta với điều này vô duyên.”

“Vậy thì, cùng ta là có duyên sao?” Nghĩa Long cuối cùng cũng hỏi theo ý tứ của nàng. Nàng cúi đầu, trong lòng mất mát. Sau này Nghĩa Long mới nói cho nàng biết, khoảng khắc nhìn thấy nàng ôm cây đàn tỳ bà trước ngực, ta đã thích nàng. Sau đó không lâu nghe nói hoàng thượng nạp Viên thị, chỉ nói là ngươi. Rồi ta tới cầu hôn Viên phủ, nghĩ thầm, cưới được tỷ muội cô gái kia cũng tốt.

Tấm lòng si này, khiến Thanh Hành kìm không được mỉm cười. Nhan Duyên Chi chưa từng có tâm ý muốn nàng như thế. Nhưng hiện giờ, tất cả đều là quá khứ.

Ngày ở Giang Lăng vương phủ, Thanh Hành bắt đầu đọc sách. Ở trong thư phòng Nghĩa Long, nàng ngâm thơ, đọc sách sử, cũng xem vài bộ sách bói toán linh tinh. Nàng vẫn yên lặng như trước. Nghĩa Long tuổi còn trẻ, đối đãi với nàng cũng ôn nhu săn sóc, cho dù trong phủ còn có vài thị thiếp có tuổi trẻ có dung mạo xinh đẹp, Thanh Hành cũng chỉ đưa mắt cười. Nàng thật sự không thèm để ý. Như hiện tại, nàng có thể yêu cầu xa vời gì đây? Mà ở trong mắt Nghĩa Long, hoa nhiều như gấm, cuối cùng cũng không thể so sánh với một đầm nước trong là nàng.

Không lâu sau, Lư Lăng Vương Nghĩa Chân vì mưu phản bị giết. Thành Hành biết được, giật mình kinh hãi, thiếu chút nữa mình đã gả cho hắn. Nàng lại nghĩ tới, Nhan tiên sinh là cận thần bên cạnh Hoàng thượng, nhất định đã sớm biết sát ý của Hoàng thượng. Bởi vì Lư Lăng Vương tài hoa vượt trội, quyền thế bức người, buông thả không chịu trói buộc. Như vậy, ngày hôm đó hắn nói như vậy, cũng là vì bảo vệ nàng sao?

Thời điểm tin tức Thái Phồn bị biếm vào Lãnh cung rơi vào trong tai Thanh Hành ở trong Giang Lăng vương phủ thì nàng và Nghĩa Long đã có đứa con đầu. Đó là một cô bé phấn điêu ngọc mài. Ngĩa Long an ủi nàng: “Bào muội của nàng…” Thanh Hành cũng có vài phần áy náy. Nhưng, không hơn.

Sau đó, Cảnh Bình năm hai, Cố mệnh đại thần Tạ Hối, Phó Lượng, Từ Tiễn Chi phế Thiếu đế Lưu Nghĩa Phù. Quý sửu tháng sáu, sứ giả ở Kim Lăng đi vào trong Giang lăng vương phủ, truyền đạt ý triều thần ủng hộ lập Nghi Đô vương Lưu Nghĩa Long. Nghĩa Long do dự, nói với Thanh Hành: “Không biết tin tức này có đáng tin không, Tạ Hối, Phó Lượng, Từ Tiễn Chi ngay cả hoàng đế cũng dám giết, ta tùy tiện vào kinh, nếu có chút sơ xuất …”

Thanh Hành suy nghĩ nhanh chóng, liền nói: “Điện hạ không cần lo lắng, ba người bọn họ quyền cao chức trọng, nhưng cũng chỉ là thần tử. phế đi một hoàng đế, nhất định không dám tùy tiện phế người thứ hai. Huống chi, Giang Lăng ta binh nhiều tướng mạnh, đây đều là hậu thuân cho điện hạ, cần gì phải sợ?”

Suy nghĩ tiếp, nàng lại chậm rãi nói: “Ba người này chịu sở thác của tiên đế, đều là trung thần, mới thật sự làm chuyện phế đế hoang đường đó, bằng không, sao bọn họ dám gánh vác nguy hiểm này? Chỉ là bọn họ vừa mới phế đi một đế vương, trong lòng bất an, e là cũng có chút cảnh giác đối với ngài đó”

Nghĩa Long cảm thấy kỉnh nể, hỏi nàng: “Vậy ta nên xử lý thế nào đây?”

Thanh Hành trầm ngâm: “Ngài không ngại tỏ rõ lòng mình trước, biểu lộ rõ ràng ngài sẽ không truy cứu việc họ hành thích vua”

Thanh Hanh vốn là người cẩn thận tinh tế, mấy ngày trở lại đây đều dốc lòng đọc sách, lời này nói rã rất có kiến thức. Quả nhiên, tất cả như lời nàng nói.

Tháng tám Nguyên Long lên ngôi, thay đổi niên hiệu là Nguyên Gia. Một tháng sau, lập Viên Tề Quỳ làm hoàng hậu. Thanh Hành xúc động, cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Mà thế nhân lại không biết, nàng từng là một cô gái bơ vơ nuôi lớn ở nông thôn.

Lưu Nghĩa Long đăng cơ năm thứ hai, nàng sinh hạ môt đứa con, đặt tên là “Thiệu”. Lúc này Nghĩa Long đã chân chính là một đế vương. Ban đầu hắn làm yên lòng ba vị cố mệnh đại thần, tiện đà từng bước tước quyền. Hiện giờ, ba vị này đều là chi hồn dưới đao của hắn.

Tạ Hối bị trảm thủ giữa chợ còn nữ nhi của ông Bành Thành vương phi, cũng là em dâu của Nghĩa Long, chân trần chạy vội tới pháp trường, đầu tóc rối bời, khó không thành tiếng nói: “Đại trượng phu không thể chết trận sa trường, vì sao táng thân nơi pháp trường?”

Thanh Hành động lòng trắc ẩn, góp lời với Lưu Nghĩa Long, nói: “Tạ Hối cũng từng lập công, vì sao …”

Nghĩa Long cau mày: “Tề Quỳ, việc triều định, ta tự có an bài.”

Thanh Hành im lặng rời đi. Lưu Nghĩa Long, hắn không còn là hôn phu ôn nhu trong phủ Giang lăng vương nữa. Vị hôn phu của nàng là hoàng đế, nhưng hoàng đế không phải vị hôn phu của một mình nàng. Mà nàng, cũng không thể tránh được trở thành nữ tử lấy sắc làm việc.

Cửu | Nghìn vàng mưa phú\* (thơ)

Sau khi Thanh Hành trở thành mẫu nghi thiên hạ, từng gặp mặt Nhan Duyên Chi ở ca vũ. Hắn là cận thần của phế đế, bây giờ đã bị giáng chức, thả ra ngoài. Hắn xin làm thái thú Vĩnh Gia huyện. "Người này vẫn cao ngạo ngang ngạnh như trước." Nghĩa Long nói như vậy. Thanh Hành chỉ nghe hai chứ "Vĩnh Gia", trong lòng nhất thời hốt hoảng. Ánh mắt Nhan Duyên Chi vẫn trong suốt như cũ, nâng chén đằng xa, tầm nhìn cùng tiếng nói đưa lên ; "Úc úc thanh thanh, trường quá thiên tầm."

Đây là chúc nguyện thiên trường địa cửu. Năm ấy, khi gặp nàng lần đầu, hắn đã nói như thế. Bây giờ, mấy năm đã qua, cảnh còn người mất. Nước mắt của Thanh Hành, vẫn không thể rơi xuống.

Từ đó về sau mười bảy năm, nàng không còn gặp qua hắn. Hắn ở Vĩnh Gia, ở nơi sông núi nhẹ nhàng đấy.

Thi thoảng, Nghĩa Long có nói đến hắn, nhắc bằng vẻ văn từ, tay từ "Nhan tạ". Tạ, là cảm tạ vận mệnh khéo léo, tức Khang Nhạc công ; Nhan, đó là Nhan Duyên Chi hắn.

Thanh Hành hỏi hắn: "Nhan tiên sinh đến nay vẫn chưa có thê thất sao?"

Nghĩa Long nói: "Không có, trẫm yêu tài ba của hắn, vài lần ời hắn vào kinh làm quan, hắn không chịu ; trẫm mai mối cho hắn, hắn cũng không chịu ; trẫm tuyển cung nữ mỹ mạo ban cho hắn, hắn cũng không cần."

Thanh Hành không nói gì nữa.

Nàng không có khả năng nói cho Nhan Duyên Chi, lúc trước nàng gả cho Nghĩa Long, là vì không muốn liên lụy hắn. Nàng lừa gạt hoàng đế, chỉ thích hợp trở thành thân phận Vương phi, tới là tấm chắn tốt nhất.

Sau này nàng nghĩ, nếu nàng luôn luôn an ổn chờ đợi ở nông thôn, để ngoài ta những lời đồn nhảm, đợi cho tới ngày Nhan tiên sinh quay lại, có phải đã hoàn thành phần tâm nguyện này hay không? Nhưng mà, nàng không thể . Khi đó thật ra nàng cũng có tâm tình muốn hơn người. Không có tiếng cười ôn như của hắn, nàng làm sao có thể ngăn cản cẩm tú phồn hoa gặm nhấm?

Chuyến đi này của nàng, chẳng những để lại mẫu thân của nàng, ngay cả mười lăn năm ngây ngô ký thác cho Vĩnh gia, vô số tình ý vui vẻ giận dữ, cũng đã vứt bỏ lại. Vĩnh viễn không ngài lặp lại.

Đến lúc trng niên, đọc được họa thơ cuộc đời lúc bình sinh của Nguyễn Tịch, nàng bỗng minh bạch bi thương của "Khóc khi cùng đường". Nghĩ đến năm đó , khi ngâm bài thơ này Nhan Duyên Chi bi thương như thế. Giờ nàng mới hiểu đươc, giấc mộng của nam tử này rực rỡ lại sôi nổi đến vậy. Bây giờ nàng có thể hiểu được, vì sao hắn lại rời khỏi Vĩnh Gia . Một nam nhi, hắn mang thiên hạ trong lòng, dựng lên thời cơ!

Thế nhưng, thượng thiên khắt khe hắn. Nhan Duyên Chi, hắn cũng là "Khóc khi đường cùng" sao.

Nhưng thượng thiên có ưu đãi nàng sao? Nàng giả bộ hờ hững, có được cuộc sống cẩm tú phồn hoa, lại cuối cùng vẫn là ý nan bình. Phong quang hả hê này, giống như giờ giờ khắc khắc nhắc nhở nàng, cô đơn và tiếc nuối trong lòng. Ngay cả khóc khi cùng đừng nàng cũng không có khí lực.

Nàng nhớ mẫu thân của nàng , người đàn bà vẫn sống nơi nông thôn kia. Bà đã già rồi đi? Nhan tiên sinh chắc sẽ chú ý đến bà. Thanh Hành có luc xinh Nghĩa Long ban tiền bạc. Nghĩa Long trời sinh tính tiết kiệm, mỗi lần cho ba năm vạn tiền, ba mươi mét lụa. Nhưng vẫn dư dả. Thanh Hành sai người chuyển những thứ này đến ẫu thân ở Vĩnh Gia thôn. Nghĩa Long cũng không biết.

nàng từng nói với Nghĩa Long, nàng nhớ mẫu thân. Nghĩa Long khoan dung mỉm cười nói: "Vậy nàng trở về Viên phủ thăm viếng đi."

Hắn vẫn cho rằng, hoàng hậu của hắn là nữ nhi của Tả Quảng Lộc đại phu, là cháu ngoại của Lang Nha Lâm Nghi Vương thị. thân nạm vàng thế ngọc, chân tướng phía sau, hắn vĩnh viễn không biết. Mà nàng, giấu diễm đến khổ.

Nhưng ở Vĩnh Gia thôn, vĩnh viễn cũng không thể về nói đôi câu với mẫu thân. Nàng hỏi không được. Nàng nghĩ, Nhan tiên sinh là Vĩnh Gia thái thú, nhưng vẫn không cách nào tra được tin tức. Nếu mẫu thân của nàng còn tại thế, hắn nhất định sẽ nghĩ cách để nàng biết một vài tình hình. Ở trong lòng Thanh Hành hiểu rõ, mẫu thân của nàng, nhất định đã mất.

Nàng không nhìn thấy, cảnh tượng hàng năm Nhan Duyên Chi đều đến tảo mộ mẹ nàng. Nàng vẫn trước sau như cũ, tặng tiền, tặng lụa. Ít nhất, àng am tâm . Ít nhất, có thể cho hắn biết, nàng vẫn bình an.

Nguyên Gia năm thứ mười bảy, dung nhan Thanh Hành đã phai màu. Nàng vẫn có dáng vẻ Hoàng hậu vạn phương. Lúc này, được cưng chiều nhất chính là Phan Thục phi. Nghĩa Long đã trung niên, chí đắc ý mãn, liền học théo Tấn Vũ Đế, cưỡi xe dê chạy quanh hậu cung. Phan Thục phi đẹp lại thông tuệ, đem nước muối rắc trên cỏ. Dê lưu luyến không đi, Nghĩa Long cười nói: "Ngay cả dê cũng bồi hồi vì nàng, huống chi là người?"

Thanh Hành lần đầu tiên có cảm giác bị thất bại. Nàng vốn không yêu cầu xa vời, chỉ nguyện im lặng sống qua ngày. Nhưng, nhiều năm làm hoàng hậu cao quý, cũng không để cho nàng có một chút kiêu ngạo. Hơn nữa, nhi tử mười bảy tuổi Lưu thiệu còn giận dữ nói với nàng: "Mẫu hậu, người ta nói Phan Thục phi kia cầu gì ước thấy với Phụ hoàng đấy"

Thanh Hành không nói một lời, nhưng lại để tâm. Khi đó , nàng đang ốm nhẹ, Phan Thục phi đến thăm hỏi. Nàng ôn hòa thỉnh cầu nói: "Muội muội có thể cầu hoàng thượng ba mươi vạn tiền được không? mẹ ta có chút việc cần dùng gấp, nhất thời không tiện. Bởi vì trước đó vài ngày ta đã vì vi nương điệt nhi đã từng xin Hoàng thượng quan tước rồi, bây giờ mở miệng lần nữa thật không tiện."

Nàng khẩn thiết như vậy, Phan Thục phi cũng không thể cự tuyệt. Huống chi Phan Thục phi cũng đang muốn khoe khoang sự ân sủng của hoàng đế với nàng. Hôm sau, ba mươi vạn tiền chuyển đến tay Thanh Hành. Thanh Hành hờ hững quét mắt liếc một cái, nói: "Đa tạ"

Nghĩa Long cũng tới thăm bệnh, thấy đống tiền giữa phòng kia, trên mặt ngượng ngùng. Thanh Hành nằm trên giường, tĩnh mịch nói "Thần thiếp xin hoàng thương chỉ ba vạn tiền, hiện giờ Phan thục phi một lần xin ba mươi vạn, hoàng thượng ngay cả mắt cũng không chớp"

Nghĩa Long xấu hổ, giải thích nói "Nhà mẹ nàng giàu có phú quý, cho nên trẫm cho ít ; Phan Thục phi là xuất thân nghèn nàn"

Thanh Hành giật mình, trong lồng ngực đau thắt, rét run. Ở đâu là nhà mẹ nàng? Nàng cùng nghĩa Long là vợ chồng hai mươi năm, nhưng chung quy vẫn có khoảng các. Nàng nhớ tới mẫu thân của nàng, nước măt chảy dài. Bao nhiêu tâm sự, đều không thể nói.

Thanh Hành, con sẽ không bạc mệnh, đừng giống như nương...!

Từ đó về sau đã bao nhiêu năm. Nàng luôn có chút giận, cả đời nàng, nàng muốn cẩm tú phồn hoa. Nhưng cẩm tú phồn hoa là như thế nào chứ? Quay trở lại lần nữa, nàng vẫn sẽ chọn như vậy, vẫn sẽ đi đến một bước này, vẫn cùng đường bí lối như cũ.

Nhưng mà lòng của nàng , vào những năm tháng nàng đơn thuần nhất , đã say ở Vĩnh Gia thôn, say ở khuôn mặt ấm áp như xuân của ai kia, đã không tỉnh lại nữa.

Tề Quỳ, Tề Quỳ, Tề Quỳ... Sau đó , bệnh nàng thật sự rất nặng, nàng nghe được tiếng Nghĩa Long gọi nàng.

Nàng tên Tề Quỳ, cũng là một loại tình cảm. Nhưng nàng nhớ tới, năm ấy, nàng cúi người trước cửa sổ hắn đặt một bọc hoa cúc, Nhan tiên sinh ở đằng sau gọi nàng, Thanh Hành.

Thanh Hành, đó mới là tên của nàng.

Lời cuối cùng nàng nói là ; "Ta muốn một thiên điếu văn, xin Vĩnh Gia Thái Thú Nhan Duyên Chi làm cho ta một bài."

Nghĩa Long rơi lệ đáp ứng nàng: "Được, trẫm lấy nghìn vàng mua một bài thơ của Nhan Duyên Chi."

Nàng ngửa mặt nhìn Lưu Nghĩa Long, năm tháng phóng ương, đều khắc ghi trên mặt bọn họ. Nàng nhìn rất lâu, chậm rãi nhắm mắt, cuối cùng không nói lời nào nữa. Nàng hấp hối, trên sách sử viết một hàng chữ này: "Hậu thị nhìn lên một lúc lâu, chỉ lấy chăn che mặt, chết ở Hiển Dương điện."

Thanh Hành chết vào năm Nguyên Gia thứ mười bảy, thụy hào của nàng là: Nguyên hoàng hậu.

Nhưng, hoa văn thịnh thế của chưa hát hết. Nàng không đích thân nhìn thấy "Nguyên Gia thịnh thế" của Nghĩa Long cùng hắn bắc phạt ; nàng cũng không nhìn thấy, con trai nàng Lưu Thiệu, cuối cùng giết phụ thân mà đăng cơ nàng cũng không nhìn thấy, sau này Nhan Duyên Chi một bước lên mây, làm Tản Kỵ Thường thị, Kim tử Quang Lộc đại phu... Ngay cả đau thương của Nhan Duyên Chi,nàng cũng chưa từng nhìn thấy.

Thế nhưng, nghìn vàng mua thơ, gửi tình tình này ai tố? Cả đời này của nàng, có thể lấy bút mực kết cùng Nhan Duyên Chi, cũng xem như là trong bạc bẽo có chút an ủi đi. Nhưng, chung quy vẫn trốn không thoát nỗi bận tâm của Nghĩa Long. Khi thê tử hắn chết, tự tay hắn viết xuống: Phủ tồn điệu vọng, cảm kim hoài tích.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/thien-kim-phu*