Ảo Mộng Tru Yêu

Table of Contents

# Ảo Mộng Tru Yêu

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Quận chúa Tuyết Vực Thẩm Hi Vi thuở nhỏ đã có hôn ước với Phong Dật Quân, là nhị công tử của Phong Thiên Phủ, vị quân phu Dật Quân này có nhiều tiếng xấu, nàng liền đóng giả làm thư đồng của ca ca mình tham gia vào điều tra những vụ án kỳ lạ bí ẩn xảy ra trong Toàn Hoa Châu, đồng thời muốn tìm cách phá vỡ hôn ước, nhưng nàng lại vô cớ nảy sinh rắc rối với đại tướng quân Tiêu Vô Cấu, trên đường đi tình hình liên tiếp gặp nguy hiểm. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ao-mong-tru-yeu*

## 1. Chương 1: Núi Rừng Tối Tăm Um Tùm, Mây Đen Quỷ Dị…

Sắc trời sầm tối, một đám mây ngũ sắc lớn kéo dài ngưng tụ tại phíachân trời, hai màu xanh tím xanh đậm dần dần nhuộm khắp, đan vào nhauchẳng khác nào một tấm lụa huyền ảo khoác lên bầu trời của thành ToànHoa, che lấp ánh chiều tà, làm ánh sáng tiêu tan, màn đêm dần buôngxuống.

Một chiếc xe ngựa đứng ở trước cửa Phong Thiên phủ rộng lớn khí thế, phu xe cách một tầm rèm xe màu xanh đen nói:

- Công tử, tới rồi.

Bên trong xe vươn ra một một cánh tay thon dài trắng nõn vén rèm lên, một đôi chân dài được bao bởi giày da màu đỏ bước đi ra. Người đókhoảng chừng hơn hai mươi tuổi, trên người mặc trang phục màu đỏ, lưngđeo bội đao, da trắng mắt đen, sống mũi cao thẳng tắp, cánh môi phân rõnhư củ ấu, mái tóc dài rối tung như thác nước chảy dưới lưng, giữa sựtuấn mỹ lộ ra một sự anh khí bức người.

Chàng rũ rũ thân áo một chút, than thở:

- Cuối cùng thì trước khi trời tối cũng đã tới nơi.

Dứt lời xoay người lại thăm dò vào trong xe, thấy trên tấm thảm đỏthẫm một thiếu niên trong trang phục thư đồng hãy còn đang ngủ rất say,trong đôi mắt trong trẻo chưa kịp lộ ra tia sủng nịnh thì đã phải kiênquyết đánh thức.

- Tiểu mỹ nhân, tỉnh dậy nào.

Thấy nàng một lát vẫn không hề động tĩnh, chàng đưa tay nhéo nhéo vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng kia, cười nói:

- Mau tỉnh lại đi, đồ đại lười, muội về đến nhà rồi.

Người trong thùng xe đột nhiên nhấc chân lên đá văng cằm của chàng, hai mắt vẫn đang nhắm chặt bỗng mở trừng ra rất lớn:

- Nói láo, đây là nhà của ta ư?

Thẩm Đa Tình tay giữ lấy gót chân của nàng, kéo một nhát ra ngoài, vui vẻ cười nói:

- Sớm muộn cũng là nhà của muội, nhanh đi bái kiến hôn phu đi.

Người bên trong xe thuận thế trượt ra ngoài xe, hai chân lăng khôngmột chút, cả người quay tròn nhanh nhẹn dừng lại, đưa tay sửa sang lạiáo mũ, hai mắt liếc ba chữ “Phong Thiên phủ”, cười lạnh nói:

- Cái tay ăn chơi Phong Dật Quân này mà cũng xứng làm hôn phu của Thẩm Hi Vi muội sao!

Thẩm Đa Tình lắc đầu thở dài:

- Thân phận hiện giờ của muội là tuy tùng đi bên cạnh ta.

Thẩm Hi Vi trừng mắt liếc nhìn chàng, bỗng nhiên thay thành gương mặt tươi cười:

- Ca ca, không bằng huynh giúp muội trả lại hôn sự này đi. Tên khốnkiếp nào làm chuyện xấu khắp nơi, hành sự hoang đường, sau này nếu thựcsự trở thành người một nhà, sẽ ảnh hưởng đến danh dự trong sạch của nhàchúng ta…

Chợt thấy ánh mắt của Thẩm Đa Tình nhìn thẳng ra phía sau mình. Nàngxoay người lại hướng theo ánh mắt của chàng, lập tức giật mình.

Chỉ thấy đứng ở cạnh cửa là một vị thiếu niên công tử, mặc trường bào lụa màu tro, thắt lưng được gắn một viên ngọc trai màu đỏ sậm. Mặt trái xoan, mắt phượng dài nhỏ, quanh người tỏa ra một khí chất lạnh lùng xacách, một đôi mắt đen kịt lóe sáng nhìn hai người họ chằm chằm, lạnhlùng hỏi:

- Chuyện gì?

Thẩm Đa Tình đáp:

- Tại hạ là Thẩm Đa Tình, đến đây tiếp kiến Phong đại nhân.

Thiếu niên nghe vậy lập tức quay đầu nói với đứa bé giữ cửa đằng sau:

- Đi vào thông báo một tiếng, Thẩm công tử Bắc Cương Tây Vực đã tới.

Đứa bé giữ cửa lập tức lên tiếng trả lời rồi đi.

Thiếu niên đi xuống thềm đá, nói với Thẩm Đa Tình:

- Thẩm huynh trên đường cực khổ, ta có việc phải ra ngoài làm, trước tiên xin lỗi vì không tiếp đón được.

Dứt lời, cũng không đợi Thẩm Đa Tình trả lời, liền đi thẳng ra đường về hướng Tây.

Thẩm Hi Vy thấy thiếu niên vô lễ như vậy, không nhịn được quát lên:

- Này, thái độ của ngươi là gì vậy?

Thiếu niên kia như không hề nghe thấy, bóng người ẩn hiện rồi biến mất ở góc đường.

Nàng sắp sửa phát hỏa, chợt nghe có giọng nói ấm áp trong trẻo như mùa xuân tháng ba:

- Từ biệt ở Băng Lăng phong, Thẩm huynh càng ngày càng phong độ tỏa sáng.

Một bạch y nam tử chân không dính bụi trần từ trong cánh cửa lớn màuđỏ thẫm nhẹ nhàng đi ra, thể trạng cao gầy, mặt mũi ôn hòa, một đôi mắtlộ tinh quang nhìn Thẩm Đa Tình nửa cười nửa không.

Thẩm Đa Tình lại cười nói:

- Chẳng qua chỉ không gặp vài năm thôi, nhưng thật ra Thác Hi huynhmấy năm nay rất có công tích. Nghe nói Tuyết Cốc đánh một trận, thần uyhiển hách, nổi danh lan xa. Ta mặc dù ở tận Bắc Cương, nhưng cũng nghenhư sấm bên tai.

Thẩm Hi Vi khẽ nhíu mày, nghĩ thầm: thì ra hắn ta là đại công tửPhong gia. Hình thức tên này thật sự hào hoa phong nhã không giống thầnvõ đại tướng quân lĩnh binh giết địch chút nào, thật không hiểu được cái tên Phong Dật Quân khốn kiếp nào đó có bộ dáng như nào nhỉ?

Rốt cuộc nàng chỉ là một nữ hài tử, đối với vị hôn phu chưa từng gặpmặt mà lại có nhiều tiếng xấu kia khó tránh khỏi chút hiếu kỳ.

Trăng lên giữa trời, tiệc rượu mới tan.

Lúc này là cuối mùa xuân, trong đình viện rộng lớn có nhiều loại hoatự cẩm, mùi hương thanh nhã thẩm thấu tận vào nội tâm. Trên đường mòntrải đầy những cánh hoa màu đỏ, hai bóng người một đỏ một trắng chậm rãi đi tới.

- Nửa tháng trước gia phụ đáp ứng lời mời hỗ trợ Bộ tiên sinh của Hải Vân tự đi Kim Việt Sơn, hơn nửa thời gian rồi còn chưa thấy về. Tiểu đệ đã sai người đi dọn dẹp “Tả Ngọc Các” thu rồi, tạm thời trước tiên đểThẩm huynh thiệt thòi ở đó.

Giọng nói của Phong Thác Hi vọng đến trong bóng đêm, thuần hậu lành lạnh, giống như một vệt ánh trăng lạnh đêm xuân.

Thẩm Đa Tình cười nói:

- Có thể ở lại làm khách quý của đệ nhất danh phủ Toàn Hoa Thành, tanghĩ trên đời này chưa từng người nào sẽ nghĩ có thiệt thòi gì, Thác Hihuynh sẽ không khách khí với ta như thế, chắc là huynh vội vàng đưa tatới đây, xảy ra chuyện gì sao?

Phong Thác hi ôn hòa cười, không đáp mà hỏi lại:

- Thẩm huynh trên đường từ phía Đông tới, có từng phát hiện nơi nào có gì đó không bình thường hay không?

Thẩm Đa Tình thoáng trầm ngâm:

- Chưa từng gặp phải chuyện kỳ quái gì.

Lúc này, Thẩm Hi Vi đi theo sau hai người đột nhiên mở to đôi mắt buồn ngủ mông lung, nói:

- Ý? Ca…Công tử, huynh quên rồi sao, lúc chúng ta đi ngang qua LâmĐồng Sơn, huynh chẳng phải nói đó là khu rừng rậm rạp um tùm, mây đenquỷ dị, hình như có yêu khí đó…

Thẩm Đa Tình mạnh mẽ trừng mắt với nàng, Thẩm Hi Vi lập tức lấy tayche miệng lại, đôi đồng tử đen trắng rõ ràng quay tròn đảo qua một vòngtrên mặt Phong Thác Hi, trong sóng mắt lưu chuyển đó toát lên một loạithần sắc lóng lánh, sáng rực mỹ lệ động lòng người.

Trong mắt Phong Thác Hi lóe lên một tia sáng quỷ dị:

- Thẩm huynh không cần khách khí, có chuyện cứ nói đừng ngại.

Thẩm Đa Tình nói:

- Thác Hi, cũng không phải là ta thấy gì. Lúc đó sắc trời mờ tối, mưa dầm liên miên, nên không thấy gì rõ ràng cả, nên ta không dám ăn nóibừa bãi.

Phong Thác Hi gật đầu nói:

- Thẩm huynh không hổ là đệ nhất cao thủ của Mật tông Tuyết Vực, quảnhiên mắt sáng như đuốc. Thực ra không dám giấu diếm, Lâm Đồng Sơn xácthực là có điều cổ quái.

- Sao?

Thẩm Đa Tình khẽ chau mày.

- Đó chính là nguyên nhân tiểu đệ mới Thẩm huynh đến đây.

Phong Thác Hi lo lắng thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: – Tháng bavừa rồi, trong thành Toàn Hoa liên tục xảy ra những chuyện kỳ quái…Rakhỏi thành đi về phía Tây năm mươi dặm, có mấy trăm mẫu đất của Uyển Hoa Hoàng Gia, giữa vườn có tám gã nông dân chuyên trồng hoa lần lượt chếtoan chết uổng, “Nhiếp Tộ Xã” phái ba người ra truy nã mà không tìm đượcbất kỳ manh mối gì, hơn nữa toàn bộ đều mất tích, đến nay tin tức đềumịt mờ không rõ…

Thẩm Đa Tình yên lặng không nói gì, Thẩm Hi Vi vẫn đang ngáp mấy cái liều lúc này chợt mở to hai mắt, bật thốt lên nói:

- Ai có lá gan lớn như thế, dám ở trong Uyển hoa Hoàng Gia của nữ vương mà giết người?

Phong Thác Hi cười khổ một chút:

- Đúng vậy, Nữ chủ có chút tức giận. Nhưng càng kỳ quái chính là,toàn thân trên dưới tám gã người chết này đều không hề có một vết thương nào, lại có một điểm chung nữa là mất máu mà chết. Ngay lúc chạng vạng, lại có một người chết bị phát hiện, Quan Ngữ đã đến đó rồi.

- Quan Ngữ? Chẳng lẽ là thiếu niên ta vừa gặp tại cửa ư?

Thẩm Đa Tình nhíu mày hỏi.

Phong Thác Hi vỗ tay nói:

- Đúng rồi. Lúc hắn ra ngoài, cũng là lúc Thẩm huynh tới. Vậy hẳn là các người đã gặp nhau rồi.

Thẩm Hi Vi hừ lạnh một tiếng, chu mỏ nói:

- Hừ! Hắn thì có gì mà giỏi, còn kém xa đối với công tử nhà ta.

Thẩm Đa Tình quát lên:

- Không được nói lung tung.

Phong Thác Hi ngẩn ra, rồi lập tức cười nói:

- Thẩm huynh chớ vội trách móc, hắn là đệ tử do gia phụ năm xưa trong loạn quân thu dưỡng, thuở nhỏ ít nói, một năm nói chuyện có thể đếmđược trên đầu ngón tay. Gia phụ dựa vào đặc điểm này của hắn, đặt chohắn một cái tên gọi là Lãnh Quan Ngữ.

Nghe vậy, cả ba người không nhịn được cùng nở nụ cười.

Thẩm Đa Tỉnh nghiêm mặt nói:

- Thác Hi, ngươi vừa nói Lâm Đồng Sơn có điều cổ quái, có phải đã tra ra đầu mối gì không?

Phong Thác Hi gật đầu, tức thì nhíu mày nói

: – Kỳ thật cũng chưa hẳn gọi là đầu mối gì. Ba người của “Nhiếp TộXã” truy đuổi bị mất tích, Quan Ngữ liên tục điều tra việc này, nửatháng trước, hắn ở dưới chân núi phát hiện một thi thể tàn cốt, thật sựkhông giống con người gây nên. Nếu nói là mãnh thú trong núi thì…LâmĐồng Sơn hơn mười dặm chịu sự quản lý của vườn săn Hoàng Gia, tất cảchim muông cá nhảy đều là vật nuôi của hoàng thất, tuyệt đối không ngẫunhiên mà bị đả thương người. Huống hồ triều đại kiến quốc hơn bốn trămtám mươi năm, Càn Khôn rực rỡ, thái bình thịnh thế, chưa từng thấy nóiđến yêu nghiệt, vì vậy phải cần thận hành sự…

- Haizz, cho nên, ngươi đã nghĩ mời công tử nhà ta đứng ra, giúp cácngươi chứng thực một chút, rốt cuộc có đúng là có yêu quái làm mưa làmgió hay không.

Thẩm Hi Vi cười hì hì tiếp lời.

Phong Thác Hi càng lúc càng cảm thấy thanh y thư đồng này hoạt bát thú vị, vẻ mặt Thẩm Đa Tình cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Thẩm Hi Vi bỗng ngửa đầu ngáp một cái rõ to, nói:

- Tuy nhiên, hiện giờ đã muộn thế này rồi, mọi người nên đi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì đợi ngày mai cũng không muộn đâu.

Sắc mặt Phong Thác Hi lập tức đỏ bửng xấu hổ. Vẻ mặt Thẩm Đa Tìnhcũng ngại ngùng, hận không thể khâu cái mồm của nàng vào, đang định nóilời xin lỗi, Phong Thác Hi đã chìa tay nói:

- Thẩm huynh trên đường vất vả, xin đi nghỉ ngơi sớm đi, tiểu đệ xin đi trước.

Thẩm Đa Tình tiễn Phong Thác Hi ra cửa, nhìn theo bóng lưng hắn đi xa dần, lúc này mới quay lại tính sổ với muội muội, thấy nàng đang dựa vào khuông cửa Ngọc Các đang ngủ, vừa tức giận vừa buồn cười, đành phảikhom lưng bế nàng đi vào phòng.

## 2. Chương 2: Trên Cây Hoa Nở Rạng Ngời, Dưới Đất Cánh Hoa Rơi Đầy Thành Đống, Hoa Tuy Đang Nở Rực Như

Lãnh Quan Ngữ đi qua góc hướng tây của Phong Thiên phủ, ở Thiên Mônđã sớm có người chuẩn bị cho chàng một con tuấn mã tốt nhất rồi.

Chàng lên ngựa, đi thẳng đến thành Tây. Thủ vệ cửa thành xa xa nhìnthấy một con hồng mã phi nhanh đến chưa kịp lấy lại tinh thần, con ngựanày đã như xé gió lao ra khỏi thành, suýt nữa lật mình đâm vào chiếc xengựa nhỏ đang vào thành.

Một thủ vệ trong nhóm người mới tới không nhịn được mắng:

- Con mẹ nó, vội vàng đi đầu thai à.

Sắc mặt người đi bên cạnh hắn biến đổi, khẽ kêu lên:

- Mẹ ơi, ngay cả ngươi mà dám chửi hắn ta ư?

- Hắn là ai vậy?

- Hắn chính là đứng đầu Tứ Đại Kỵ Binh của Vũ Lâm nội cung, Lãnh Quan Ngữ hộ vệ thân tín của Nữ vương bệ hạ.

Người mới tới lập tức toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Lãnh Quan Ngữ chẳng quan tâm màn đối thoại của hai tên phía sau, trực tiếp lao nhanh đi về phía Uyển Hoa Hoàng Gia hướng Tây Nam. Chỉ chốclát sau, chóp mũi đã mơ hồ ngửi được một mùi hương thanh nhã tịch mịch.

Uyển hoa Hoàng Gia càng lúc càng gần, mùi hương càng lúc càng nồng đậm say lòng người.

Lúc này, sắc trời chưa tối hẳn, ráng đỏ phía Tây chưa hạ xuống, bầutrời tĩnh mịch xanh thẳm đã xuất hiện một vệt trăng nhàn nhạt, uốn lượnnhư lưỡi câu. Ở đằng trước chàng là hơn mười vật thể hình uốn lượn giống nhau màu trắng thật lớn vắt ngang dưới màn đêm, tựa như những ngọn núinhỏ nối liền với nhau liên miên không dứt.

Người và ngựa chưa tới trước mặt, quản sự của Uyển hoa đã sớm có mặtra đón. Mọi người biết tình tình của chàng, không nói một lời lập tứcdẫn chàng đi tới lán hoa thứ ba bên tay trái.

Trong lán này trồng mấy trăm gốc hoa đào, trên cây nở rực những bônghoa màu hồng phấn mịn màng, hương thơm nồng đậm tràn đầy, diễm lệ khônggì sánh được.

Lãnh Quan Ngữ nhìn không chớp mắt, đi thẳng tới dưới một gốc cây. Chỉ thấy tên kia nằm ngửa trên mặt đất, một lớp cánh hoa màu hồng mỏng rơi trên người gã, một mùi chết chóc điêu tàn tức thì đập vào mặt.

Lãnh Quan Ngữ nhẹ hất tay áo một cái, từng lớp cánh hoa bay dạt ra,lộ ra đầy đủ một thân thể khô quắt. Con ngươi người chết co rút lại,mũi miệng mở lớn, thần sắc khủng khiếp không thể diễn tả được, da thịtngăm đen khô quắt nhiều nếp nhăn bám vào trên khung xương, giống như một bức tranh quỷ dị được vẽ chưa xong.

Chàng lấy ra một đôi bao tay trắng bằng tơ tằm, ngồi xổm xuống nhẹnhàng lật thân thể người chết lên xem xét. Không ngoài dự đoán, toànthân người chết không có một vết thương nào, máu lại không biết từ chỗnào mà xói mòn sạch sẽ.

Nét mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lãnh Quan Ngữ không biểu lộcảm xúc gì, nhưng trong đôi mắt dường như có một sợi cung tơ được kéochặt căng, mơ hồ lộ ra một luồng sát khí.

Xung quanh yên ắng, ba gã quản sự đứng ở bên cũng không dám thở mạnh.

- Bao lâu thì phát hiện ra?

- Lúc giao ban.

- Có người nào nghe thấy động tĩnh gì không?

- Không có.

Chàng nhẹ nhàng chau vùng lông mày, giống như hai chóp núi lờ mờ. Đưa mắt nhìn khắp nơi, trên cây hoa nở đầy rực rỡ, dưới mặt đất hoa rơichất thành đống, hoa dù nở rực nhưng cũng sẽ héo tàn.

Cửa lán bỗng nhiên thổi tới một trận gió nhẹ, một luồng sáng chợt lóe lên nơi những cánh hoa hồng nhạt rơi xuống bay lên, là một cái kéo sáng như tuyết, chính là rơi vào bên phải thân thể của người làm vườn cáchđó không xa.

Chiếc kéo bị ép xuống bởi một vật có hình dạng nhánh cây màu nâu sẫm, khoảng chừng dài hơn ba tấc, độ dày như một ngón tay.

Chàng cúi xuống nhặt lên, tỉ mỉ nhìn một lúc, rồi dùng khăn lụa cuốnlấy để vào trong túi, xoay người đi ra khỏi lán lên ngựa tới lán lớnphía sau.

Chỉ thấy hướng Tây Bắc trên núi Lâm Đồng rừng sâu rộng lớn đen đặcrậm rạp kéo dài vạn dặm, núi non trùng trùng điệp điệp, hàn khí âm u dày đặc, trong gió đêm dập dềnh nhấp nhô như làn sóng của biển sâu, thỉnhthoảng có vài tiếng thú quỷ dị thê lương vang lên, càng tăng thêm vẻ âm u kinh khủng.

Chàng đưa mắt nhìn ra xa trong chốc lát, lại tới chỗ các lán hoa tỉmỉ kiểm tra hai lần, ước chừng qua ba canh giờ, mới quay về thành.

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua song cửa chiếu vào phòng. Một hồng ythiếu niên đứng ở trong phòng, tia nắng vàng chiếu lên vầng trán rộngsáng của chàng, lướt qua hàng lông mày rậm, xuôi theo sống mũi thẳngtắp nhanh chóng chuyển ngược xuống dưới, một vết ánh sáng mờ tiếp dướigương mặt.

Vẻ mặt của chàng nghiêm nghị chăm chú, con mắt nheo lại, nhìn chằmchằm vào vật màu nâu gì đó trong tay, dày bằng ngón tay, dài hơn ba tấc, đoạn cuối thẳng nhô lên hình dạng giống như cây búa.

- Thẩm huynh, rốt cuộc vật này là vật gì vậy?

Phong Thác Hi đứng ở sau lưng Thẩm Đa Tình, không kìm được hỏi.

Thẩm Đa Tình quay đầu lại, trong đôi mắt ánh lên tia nghi hoặc:

- Vật này…hình như là râu của hồ điệp.

- Hồ điệp?

Phong Thác Hi khẽ kêu lên một tiếng, còn Lãnh Quan Ngữ vẻ mặt lúc nào cũng lạnh nhạt cũng phải ghé mắt qua.

Thẩm Hi Vi bĩu môi, định nói gì đó, bỗng nhiên nhớ ra sáng nay ca ca đã dặn dò, liền nuốt trở vào, nhưng vẫn nói:

- Hừ! Thật sự là ngạc nhiên, chưa từng gặp con vật nào như thế.

Thẩm Đa Tình gật đầu.

Phong Thác Hi ngạc nhiên nói:

- Theo lý thuyết, hồ điệp không có râu lớn như thế, huống hồ cũng chưa từng nghe qua hồ điệp giết người.

- Giả như có một loại hồ điệp như thế, toàn bộ đều được lý giải.

Thẩm Đa Tình chau mi, thong thả nói.

- Ý của Thẩm huynh là, Toàn Hoa châu xác thực có yêu nghiệt?

Thẩm Đa Tình giơ vật bị cắt tay lên chặn ngang, nói:

- Đây chỉ là một phần của râu mà thôi. Chỉ dựa vào cái này, ta cũngkhông tưởng tượng ra con hồ điệp này lớn đến mức nào? Nhưng chắc chắnkhông phải là hồ điệp bình thường.

Trầm ngâm chốc lát, chàng lại nói với Lãnh Quan Ngữ:

- Thỉnh cầu Lãnh hộ vệ dẫn ta đi xem thi thể người chết một chút.

Lãnh Quan Ngữ gật đầu:

- Đêm qua thi thể đã được chuyển đến Trấn Hồn Ty của Nhiếp Tộ Xã rồi, mời Thẩm huynh đi theo ta.

Lập tức, nhóm bốn người ra cửa Bắc của Phong Thiên Phủ, đi về phíaĐông một con đường, đó là một con đường cái náo nhiệt nhất của Toàn HoaThành.

Thẩm Hi Vi lâu nay sống tại Băng Phong Tuyết Vực, chợt đến phía Namkhí hậu ấm áp, phố xa phồn hoa sầm uất, chỉ thấy bên trong cửa son lầucác bài trí nhiều hàng hóa dị vật hiếm có, mọi thứ đều thấy mới mẻ thúvị, ngắm nghía môt chuỗi ngọc liên hoàn to bày trên sạp hàng mà khôngđành lòng buông tay.

Thẩm Đa Tình biết tính nàng trời sinh hiếu động, bắt nàng phải theomình nhìn những thi thể buồn tẻ không chút thú vị, liền cười nói:

- Tiểu Dung, hôm nay ngươi sẽ không theo ta nữa, cứ đi dạo đi, nhớ phải sớm quay về, không được gây chuyện rắc rối đấy.

Thẩm Hi Vi nghe vậy thì quá sung sướng, vội đáp:

- Được! Ta nhất định sẽ trở về sớm.

Thấy Thẩm Đa Tình quay người sắp đi, vội cao giọng nói một câu:

- Đa tạ công tử!

Thẩm Đa Tình quay đầu lại, đối diện với cái chớp mắt nghịch ngợm của nàng, lắc đầu vờ như tức giận.

Phong Thác Hi cười nói:

- Tiểu đồng này của Thẩm huynh thật là thú vị.

Thẩm Đa Tình bất đắc dĩ nói:

- Tâm tính trẻ con, thích khoe khoang, lại ham chơi, là ta quản giáo chưa tốt.

Phong Thác Hi đáp:

- Nói như thế, lại có chút giống với Dật Quân nhà đệ.

Thẩm Đa Tình nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi:

- Đúng rồi, nhắc đến Dật Quân, ta vẫn thấy kỳ quái, vì sao không gặp hắn?

Phong Thác Hi cười nói:

- Năm ngoái Dật Quân gây ra một tai họa, gia phụ phạt hắn bế quan tutĩnh một năm, lúc này mới hơn năm tháng, còn hơn năm tháng nữa mới cóthể được ra ngoài.

Thẩm Đa Tình đang định hỏi là tai họa gì, chợt nghe Lãnh Quan Ngữ nói:

- Tới rồi.

Chàng ngẩng đầu thấy một tòa đình viện tường trăng gạch xanh khí khái phi phàm, trên cánh cửa đen kịt có ba chữ “Nhiếp Tộ Xã”. Dưới cánh cổng đã sớm có quản sự trong Xã, thấy bọn họ vội dẫn đường tới trong phòngTrấn Hồn Ti.

Thi thể của nông dân chuyên trồng hoa nằm thẳng tắp ở trên giường thi gỗ màu xanh, toàn thân mỏng dính, da thịt nhăn nhúm.

Thẩm Đa Tình tiện tay nhặt dao giải phẫu dài nhỏ trên trên bàn dài,đem sống dao ép sát từng tấc lên thi thể vuốt lên, chăm chú nhìn kỹ mộtlần từ đầu đến chân. Trầm ngâm chỉ chốc lát, bỗng nhiên giơ tay chémxuống, một dao cắt đi chiếc mũi của người chết. Động tác gọn gàng lưuloát, cắt phẳng vuông vức sạch sẽ.

Ngay trên xương mũi, thình lình ngưng kết một vết máu màu đỏ.

Hai người Phong Lãnh cùng giật mình.

Khóe miệng Thẩm Đa Tình hiện lên nụ cười:

- Loại yêu tinh này thật là giảo hoạt, nó chui vào mũi miệng họng đâm chết người rồi hút máu, thảo nào xung quanh toàn thân người chết khôngtìm thấy một vết thương nào.

Phong Thác Hi vỗ tay than thở:

- Thì ra là thế. Làm thế nào có thể bắt được con điệp yêu đó nhỉ?

- Lâm Đồng Sơn.

Lãnh Quan Ngữ vẫn trầm mặc đột nhiên nói:

- Nếu quả thực có điệp yêu, gần đây chỉ có Lâm Đồng Sơn có thể ẩn náu được.

Thẩm Đa Tình gật đầu nói:

- Được. Đêm nay chúng ta sẽ lên Lâm Đồng Sơn tìm cho bằng được.

## 3. Chương 3: Sấm Sét Bất Ngờ Nổi Lên…

Trong khi ba người Thẩm Đa Tình quyết định ban đêm sẽ lên thăm dò Lâm Đồng Sơn, thì Thẩm Hi Vi lại đang đánh ngựa phi như bay ra ngoài ToànHoa Thành, đuổi theo một người.

Sau khi nàng và Thẩm Đa Tình chia tay, nàng đi dạo hết tất cả các con đường phía Tây, phàm là đồ ăn ngon món đồ chơi đẹp đều mua hết, tronglòng ôm hai bọc kẹo đồ điểm tâm lớn, trên cổ đeo đầy các chuỗi vòng rựcrỡ đầy màu sắc, nghiễm nhiên trở thành một người bán hàng rong trênđường phố.

Lúc đi ngang qua một cửa hiệu quần áo sặc sỡ, nàng đột nhiên muốntặng Thẩm Đa Tình một bộ y phục mới, tại một đống vải vóc màu đỏ nhặtlên thả xuống chưa quyết định được, đang lúc hoa cả mắt, bỗng nhiên nàng thoáng nhìn thấy một tấm vải màu đỏ lóe sáng rủ xuống phía sau trướngnội đường, ánh mắt nàng liền sáng rực lên.

- Ông chủ, tấm vải này, ta sẽ lấy.

Ông chủ kia thấy nàng sờ tới sờ lui do dự, nhận định nàng chỉ là nhìn chứ không mua, hai mắt đảo lộn, nói:

- Nhãn lực của ngươi thật tốt, tuy nhiên, ngươi có biết tấm vải này giá bao nhiêu không?

Thẩm Hi Vi lúc này sớm quên mình đang chỉ là một tùy tùng, cười nói:

- Ngươi chưa ra giá, đã sợ ta không trả nổi hay sao?

Ông chủ cười lạnh nói:

- Cho dù ngươi có nhiều tiền, tấm vải này cũng không thể bán cho ngươi.

Nàng trợn mắt, hỏi:

- Vì sao?

- VÌ tấm vải này là ta muốn. Đằng sau có một giọng nói nữ tử giòn giã.

Thẩm Hi Vi nghe tiếng quay đầu lại, chỉ thấy đứng ở trước cửa là một đôi nam nử trẻ tuổi.

Nữ mặc trang phục hoa lệ, mắt ngọc mày ngài, lông mày viễn sơn, làmột tiểu mỹ nhân chuẩn mực. Càng không biết vì sao, nàng đứng chung mộtchỗ với nam tử kia, một ánh hào quan tỏa ra cũng không có, ánh mắt mọingười đều không kìm được muốn đặt lên người vị nam tử kia.

Càng kỳ quái chính là, nam tử kia tướng mạo bình thường, trên ngườichỉ mặc bộ y phục màu than chì bình thường, ngoài dáng người cao ngất ra thì không có đặc điểm gì nổi bật, nhưng toàn thân lại toát lên một khíchất đặc biệt. Chàng chỉ lẳng lặng đứng thẳng, càng chất chứa sự phonglưu kiệt xuất không thể diễn tả thành lời.

Nữ tử này không thèm liếc nhìn Thẩm Hi Vi, đi thẳng đến trước quầy hàng, nói:

- Ông chủ Chu, gói lại tấm vải này cho ta, ta rất gấp.

Ông chủ Chu vẻ mặt tươi cười đang chuẩn bị làm, Thẩm Hi Vi chợt quát lên:

- Khoan đã! Tấm vải này rõ ràng là ta nhìn thấy trước, ngươi dựa vào đâu mà bán cho cô ta?

Nữ tử xoay người lại liếc nhìn Thẩm Hi Vi xem xét, cười lạnh nói:

- Loại người như ngươi mà cũng đòi mặc loại vải này ư? Hừ! Ngươi biết ta là ai không?

Thẩm Hi Vi chưa từng tức giận như này, giận giữ nói:

- Ta không thèm quan tâm ngươi là ai, tấm vải này ta quyết định mua rồi, thanh toán tiền đi ông chủ.

Nữ tử bỗng nhiên cười khanh khách:

- Được được được! Ông chủ Chu, ngươi cứ tính tiền cho hắn đi, cũng là để cho hắn hết hy vọng.

Ông chủ Chu tức khắc thì gẩy bàn tính lách cách, ngẩng đầu lên nói:

- Tổng cộng là bảy mươi tám hai ba lượng bạc.

- Có chút tiền cỏn con, ta còn nghĩ là nhiều con số chứ?

Thẩm Hi Vi đắc ý dào dạt lườm nữ tử kia, chậm rì rì móc túi tiền ra,lấy một thỏi bạc cầm ra. Đang cầm cầm đột nhiên dừng lại, trên mặt vừaxanh vừa trắng.

Nữ tử kia không nhịn được nở nụ cười:

- Thế nào? Thiếu tiền à?

Khuôn mặt trắng mịn như ngọc của Thẩm Hi Vi đỏ bừng, lan từ tai xuống tận cổ, hận không tìm được lỗ nẻ nào mà chui vào.

Lúc này, nam tử kia khẽ cười nói:

- Tiễn Vân, ngươi cũng không thiếu…

- Ta muốn cái này.

Nữ tử kia bỗng mở to hai mắt, ngước lên trừng với nam tử, vẻ mặt ngang bướng.

Nam tử kia cũng không để tâm, chỉ thuận theo cười cười, không nói gì nữa.

Nữ tử được gọi là Tiễn Vân kia dường như thấy ngữ khí của mình cũng hơi quá, giọng nói liền dịu xuống nhẹ nhàn nói:

- Lưu Tiên, ta thật sự thích tấm vải này mà.

Thẩm Hi Vi chán thấy cô ta khoe mẽ làm nũng, nàng phẫn nỗ bước đi racửa, ngay cả hai bọc kẹo bánh trái to đặt trên quầy cũng không cần.

ƯỚc chừng lúc này là giờ thân, mặt trời đã ngả về hướng Tây, gió đêmthổi tới, khắp nơi trong thành dần dần nổi lên những làn khói trắng nhẹ.

Tửu quán Kim Ngọc Mãn Đường nổi tiếng nhất trong Toàn Hoa Thành đã châm đèn sáng rực, tiếng người ồn ào, khách nhân đông đúc.

Nàng cầm túi tiền trong tay, càng nghĩ càng thấy tức giận, quyết định đi ăn một bữa cơm thật lớn. Chân trái vừa bước vào cổng lớn, vừa lúcbên trong có mấy người đi ra ngoài. Người đi đầu huyền y như thiết, khíđộ phi phàm. Có một tùy tùng đi bên phải gã bước nhanh lên trước hung dữ đẩy mạnh nàng một cái, quát lên:

- Mau tránh ra!

Nàng không chú ý, bị đẩy một cái cả người loạng choạng, ngã ngồi lêncánh cửa, lập tức giận sôi lên. Mắt trợn trừng nhìn mấy gã kia đang lênngựa sắp phi đi, nhưng lại chỉ ôm lấy ngực, một câu cũng không nói nênlời.

Gã tùy tùng kia quay đầu ngựa lại, thấy hai mắt nàng trừng trừng nhìn mình, lại mắng một câu:

- Tiểu tử thối, nhìn cái gì!

Thẩm Hi Vi sống đến giờ chưa từng bị uất ức như ngày hôm nay, khiếncho nỗi hận dồn nén trong người dồn lên, lập tức không nói nhiều lời vôích với gã, nhảy lên, đưa tay lấy viên chân trâu của chuỗi vòng vừa mớimua bắn xuyên qua hai mắt của gã kia, nhanh như chớp, lướt đi như LưuTinh.

Gã tùy tùng này vô cùng không ngờ được là nàng dám phản kích, hai mắt vừa đúng bị bắn trúng, hai dòng máu chảy ròng ròng xuống mặt, kêu thảmlên một tiếng ngã xuống ngựa.

Huyền y nam tử đi đầu đánh ngựa sắp phi đi, nghe được tiếng kêu thảmthiết, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua một chút, rồi giục ngựa lao nhanh về cửa thành phía Tây. Ba gã còn lại không dám tự quyết định mà chưa đượcphép, ngay tức khắc cũng đánh ngựa theo chân.

Thẩm Hi Vi một cước đá văng gã tùy tùng kia một cái, phi thân lên ngựa, vung roi đuổi theo.

Thủ vệ cửa thành thấy một đoàn người ngựa hung mãnh lao tới, mangtheo một trận gió lớn, như mũi tên rời khỏi dây cung lao ra khỏi thành,không kìm được thầm thì:

- Gần đây làm sao vậy nhỉ?

Nhóm bốn người ra khỏi thành phóng nhanh về hướng Đông Bắc, Thẩm Hi Vi nghiến răng đuổi theo không rời.

Có người cao giọng nói:

- Tướng quân, tiểu tử kia đuổi theo chúng ta.

Nam tử đầu lĩnh khẽ cười:

- Để hắn theo.

Địa thế của Toàn Hoa châu bằng phẳng, vùng đất bằng phẳng, cảnh nộichỉ có hai ngọn núi cao là Lâm Đồng với Kim Việt, chia làm hai góc TâyNam, Đông Bắc kéo dài vài dặm, cách xa đối diện nhau.

Đoàn người này phi ngựa đi về Kim Việt Sơn hướng Đông Bắc.

Lúc này, màn đêm đã buông, sương khói tràn ngập, nửa bầu trời bịtầng mây trùng điệp đỏ sậm tím sẫm ngăn trở, mây mù dày đặc, hình nhưsắp có gió to bão lớn, ngay cả đến khí lưu gió đêm cũng ứ đọng ngưng tụlại.

Thẩm Hi Vi giục ngựa đón gió, cả người giống như là bị gió bụi thô nhám đập vào ngực, chật chội đến mức không thể thở được.

Nàng tay trái kéo dây cương, tay phải âm thầm chụp lấy một chuỗingọc, vận lực ở ngón tay mạnh mẽ bắn vào sau lưng ba người phía trướcmặt, cực kỳ nhanh, hạt ngọc trai xé không khí phát ra âm thanh sắc bén.

Ba người phía trước tai nghe rất rõ, từ trên lưng ngựa bay lên trờitránh hạt châu, hai chân lăng không một chút, cả người như mũi tên cùngnhau bắn về phía trước xuyên ra ba trượng, động tác nhanh mà đẹp, đềunhịp.

Ai ngờ Thẩm Hi Vi bắn người chỉ là giả, bắn ngựa mới là thật. Thừa cơ hai tay cùng giơ lên cao, lại bắn ra một nắm hạt châu, một phát bắn vào chân ba con ngựa, một phát khác không hề lệch đi va chạm vào hạt châuvừa bắn ra trước, hạt châu trước đó lực lực không hề giảm, thế đi càngthêm nhanh sắc bén.

Nam tử đầu lĩnh khẽ “a” một tiếng, dường như không thể ngờ thiếu niên gầy yếu này lại có thủ pháp tinh diệu đến như vậy. Hắn dù chưa từngquay đầu lại, nhưng sau lưng như là cũng có con mắt.

Trong giây phút ánh chớp lóe lên, hắn đưa tay kéo một vạt áo xuống,giơ tay vung miếng vải ra. Tấm vải này giống như loài vật sống có linhtính theo đuôi ba con ngựa nhanh như gió xoay tròn một vòng, cuối cùngđem chín hạt châu mà Thẩm Hi Vi bắn ra đều gom vào. Sau đó nhẹ nhàngvung lên một vòng, liền đem những hạt châu kia cuốn lại trong miếng vải.

Lúc này ba tùy tùng kia đều tránh xong hạt châu, cùng đáp xuống đất.

Nam tử đầu lĩnh ghìm ngựa quay đầu lại, tay phải đem mở miếng vải dốc hết ra, từng hạt châu trong suốt sáng rực rơi xuống, phát ra những âmthanh leng keng giòn vang.

- Tiểu huynh đệ, ngươi dùng những hạt châu quý báu này làm ám khí, cũng quá lãng phí đấy.

Thẩm Hi Vi mở đôi mắt đen sáng nhìn thẳng vào hắn, hai con người muốn đốt cháy khuôn mặt của hắn, từ trong hàm răng phun hai ba từ:

- Ta thích thế!

Nam tử nhướng mày nói:

- Thì thuộc hạ của ta vừa rồi đối với ngươi vô lễ, mà ngươi cũng đãbắn mù hai mắt của hắn ta rồi, cũng coi như là phát tiết rồi. Vì sao dọc đường còn truy đuổi theo để đánh chứ? Lẽ nào giết được chúng ta ngươimới cam tâm?

Thẩm Hi Vi cười lạnh nói:

- Vậy thì không cần. Chỉ cần ngươi quỳ xuống dập đầu ta ba cái, việc này thì được bỏ qua.

Nghe vậy, ba gã tùy tùng lập tức như hít phải khí lạnh, cùng quát to lên:

- Làm càn!

Nam tử trên ngựa hơi kinh ngạc, rồi tức khắc phá lên cười một tràngsang sảng. Nam tử tuổi chừng hai mươi lăm hai mươi sáu, màu da màu nâuđồng, trán rộng mắt to, lông mày rậm mũi thẳng. Khi cười lộ ra hàm răngtrắng muốt, càng toát lên tư thế oai hùng thẳng thắn, hào hùng.

- Ha ha…Rất thú vị! Tiểu huynh đệ, ta thấy ngươi cưỡi ngựa khá tốt,không bằng chúng ta tỉ thí một phen, nếu ngươi có thể thắng ta, ta lậptức xin lỗi ngươi. Nếu như ngươi thua…

- Thì sao?

Nam tử có chút trầm ngâm:

- Ừm! Ta thấy thân thủ ngươi không kém, nếu ngươi thua, đi theo ta làm sĩ tốt được không?

Lần này đến lượt Thẩm Hi Vi phá lên cười:

- Muốn ta làm sĩ tốt cho ngươi ư? Hừ! Ngươi có xứng không? Ngươi cứ chờ dập đầu nhận lỗi với ta đi.

Nam tử cũng không ngại: -

Nói như vậy, ngươi đồng ý đánh cược rồi?

Nàng từ nhỏ sống trên lưng ngựa, nam nhân này muốn thi cưỡi ngựa vớinàng, nàng có lý do gì mà từ chối chứ? Lập tức nàng ngước đầu lên, cườixán lạn nói:

- Đánh cược!

Nam tử kia thấy vậy ngẩn ra, nghĩ thiếu niên này lời nói và việc làmthẳng thắn cởi mở, trong dáng vẻ tươi cười toát lên một sự rạng rỡ mỹ lệ không nói nên lời.

Hắn giơ mã tiên lên chỉ về phía Đông Bắc xa xa, nói:

- Thấy ngọn núi đằng kia không? Chúng ta xuất phát từ chỗ này, ai tới ngọn núi đó trước, thì người đó thắng. Trong lúc này ngươi có thể sửdụng bất kể phương pháp gì, chỉ cần có thể lên núi trước ta, thì đượctính là ngươi thắng.

Hắn còn chưa dứt lời, Thẩm Hi Vi đã phóng ngựa lao đi, tiếng cười lanh lảnh trong gió vọng đến:

- Ngươi thua rồi, đồ đen như than ạ!

Nam tử kia không hề tức giận, bật cười lớn giơ roi đuổi theo.

Ba người đi theo đều nhìn nhau ngơ ngác, ngây ngốc một hồi, trongthâm tâm ai cũng đều tự nói: Tiểu tử không biết sống chết này rốt cuộcchui ra từ đâu vậy? Rõ ràng là ngay cả đại tướng quân danh trấn trongtriều mà cũng không nhận ra!

Thẩm Hi Vi giục ngựa chạy được hơn nửa canh giờ, thấy ngọn núi xanhphía trước dựng đứng như bức bình phong nặng nề rõ ràng như ở ngay trước mắt. Nam tử phía sau cũng không nhanh không chậm vẫn duy trì một khoảng cách một trượng với nàng, cũng không bị chậm hơn chút nào.

Nàng nghĩ thầm: người này cưỡi ngựa rất tinh xảo, xem ra nếu muốn thắng hắn ta, chỉ có thể dùng ám chiêu thôi.

Lập tức nàng lấy trong người ra một bình sứ thanh hoa nhỏ tinh xảo, cố ý giảm tốc độ, quay đầu lại kêu lên:

- Này! Đồ đen thui như than, ta có lời hỏi ngươi.

Nam tử cười nói:

- Tiểu huynh đệ có chuyện gì mời nói.

Thẩm Hi Vi nói:

- Ta hỏi ngươi, chúng ta tỉ thí rốt cuộc là tính đến đỉnh núi hay là chân núi vậy hả?

Hai người trong khi đang nói chuyện vẫn không hề ghìm ngựa, tiếng gió bên tai phần phật. Nam tử cười nói thật to:

- Đương nhiên là đến đỉnh núi….

Một câu còn chưa nói xong, trước mắt chợt bay đến một làn gió xoáy màu trắng.

Trong sương mù dày đặc, tiếng cười thánh thót của Thẩm Hi Vi trở nên xa xăm.

Nam tử không chút nào kinh hoảng, hai chân rời yên bay lên, thân hình đột nhiên cất cao ba trượng, cuối cùng lật mình nhảy lên trên làn khóitrắng kia, mã tiên màu đen dài nhỏ lăng không vẫy ra ngân lên rõ ràng,ngọn roi lóe sáng uốn cong như ánh trăng tháng bảy di chuyển bắn thẳngđến sau lưng của Thẩm Hi Vi.

Cùng lúc đó, bầu trời xẹt qua một tia chớp sáng rực, sấm sét chợt nổi lên.

Thẩm Hi Vi đột nhiên cảm thấy một trận đau đớn ở sau lưng, suýt nữathì ngã xuống ngựa, ngay sau đó một đôi bàn tay to lớn cầm thật chặtthắt lưng của nàng, một mùi hương nam tính ấm áp phả vào mặt nàng.

- Ha hả, động tác võ thuật đẹp mắt vừa rồi của ngươi vẫn còn phải cố gắng thật nhiều.

Thẩm Hi Vi vừa thẹn vừa đau, nghiến răng nói:

- Ngươi cút xuống dưới cho ta.

Nam tử kia quay đầu lại thấy ngựa bị làn sương trắng vây hãm, đã không nhận rõ phương hướng, liền cười nói:

- Ngươi hại ngựa của ta, ta chỉ có thể cùng cưỡi ngựa với ngươi thôi.

- Nếu là so tài cưỡi ngựa, sao có thể hai người cùng cưỡi một con được chứ hả?

Thẩm Hi Vi giữ vết thương, cố nén đau đớn.

Nam tử cười nói:

- Ta cũng là muốn tốt cho ngươi, hiện giờ phần eo của ngươi đã bị thương, không thích hợp bị xóc nảy. Hơn nữa….

Hắn ngẩng đầu lên nhìn khí sắc bầu trời:

- Cũng rất nhanh sẽ mưa thôi.

Vừa dứt lời, một cơn mưa lớn đổ ập xuống.

Thẩm Hi Vi rất muốn chửi người, nam tử này vẫn giữ chặt dây cươngđánh ngựa gấp gáp phi đi. Ngựa phi cuồn cuộn động vào vết thương, làmnàng đau đến nghiến răng nghiến lợi.

- Ngươi là một tên đê tiện tiểu nhân, rõ ràng là đánh lén sau lưng ta, vậy mà xứng làm tướng quân.

Nét mặt ngăm đen của nam tử hiện lên nụ cười:

- Hình như là ngươi đánh lén ta trước. Hơn nữa ta cũng chỉ làm ngươibị thương một chút ngoài da thôi. Bộ dạng của ngươi khoa trương như vậy, thật chẳng giống nam tử hán gì cả. Hiện giờ ta đang do dự có nên sungngươi vào làm sĩ tốt cho ta không đây?

- Ngươi….

Nàng vừa mở miệng, một trận mưa lớn hỗn loạn lạnh buốt đập thẳng vàomặt, làm cho hai má của nàng đau đớn, làm câu nói định tuôn ra gắnggượng nuốt xuống.

- Hiện giờ tốt nhất là ngươi không nên nói gì.

Nam tử kia cởi áo khoác xuống, đem bao lấy toàn bộ người nàng, phóng ngựa đi như bay.

Hắn giục ngựa chạy gấp trong cơn bão chừng hai canh giờ mới tới chân núi Kim Việt Sơn.

Lúc này, mưa đã bé dần. Mặc dù đêm đen như mực, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy thế núi hiểm trở, vách đã dữ tợn.

Hắc y nam tử nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đẩy đẩy người trong lòng:

- Này, chúng ta tới rồi, xuống ngựa đi.

Người trong lòng vẫn không nhúc nhích. Hắn vạch áo da cừu ra xem, đầu tiên là sửng sốt, rồi tức khắc hai nếp nhăn trên mặt khi cười từ khóemiệng lay động hé ra, dịu dàng như làn gió xuân lướt nhẹ qua làn nước.

Thì ra Thẩm Hi Vi lại đang ngủ.

- Vậy mà cũng có thể ngủ được, thật sự là một đứa trẻ.

Không còn cách nào khác! Chỉ có thể ôm nàng vào lòng, hướng về sơn đạo gồ ghề lầy lội mà đi qua.

## 4. Chương 4: Bốn Phía Đều Là Những Nhánh Cây Xanh Dây Cuốn Chằng Chịt, Vô Số Những Con Chim Quái Đản K

Ánh trăng sáng mờ ảo từ trong đám mây đen chiếu ra, chiếu lên mộthuyền y nam tử đang phi thân nhanh như chớp trên vách đá hiểm trở – Đạitướng quân Tiêu Vô Cấu uy chấn triều đại đương thời.

Buổi trưa hôm nay, hắn bỗng nhiên nhận được thư từ bồ câu đưa tin của ân sư lệnh cho hắn nửa đêm lên núi gặp mặt.

Toàn Hoa Thành cách Kim Việt Sơn hàng trăm dặm, hắn chạy gấp trênđường không dám chậm trễ, nào ngờ dọc đường từ đâu lại nhảy ra một tiểuthư đồng lằng nhằng lôi thôi nhưng võ công lại không hề kém. Hắn khôngmuốn bị lỡ thời gian nên đành phải giả vờ chơi trò đánh cược với hắn, ai ngờ đâu kết quả mình lại còn phải ôm hắn chạy lên núi.

Hắn cúi xuống nhìn thiếu niên bình yên ngủ say trong lòng mình, không khỏi cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn đang ôm theo một người nhưng thân thể vẫn nhẹ như chim yến nhanh như chớp lao lên đỉnh núi.

Kim Việt Sơn nguy nga mênh mông hùng vĩ, rừng núi rậm rạp sâu thẳm,xa xa thỉnh thoảng có tiếng kêu của dã thú chim quá, từ trong màn đêmlọt vào bên tai nghe càng toát lên vẻ âm u tịch mịch đầy âm khí.

Bỗng nhiên, ánh trăng thảm đạm bị một bóng đen che lấy, bên tai nghetiếng gió thổi phần phật, lá cây cuốn xung quanh chấn động không ngớt.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy có vô số những con chim quái kết thànhbầy bay qua đỉnh đầu, tạo nên những tiếng phần phật như cơn lốc.

- Hồ điệp?

Thẩm Hi Vi đang ở trong lòng Tiêu Vô Cấu chợt bật thốt lên tiếng kêu sợ hãi, hai mắt mở bừng ra sáng rực.

Tiêu Vô Cấu sửng sốt, lập tức cười nói:

- Ngươi còn chưa tỉnh ngủ à? Làm gì có hồ điệp lớn như vậy?

Lúc này Thẩm Hi Vi mới phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của người đàn ông này, liền vội vàng đánh vào đầu hắn, quát:

- Tên khốn kiếp, mau thả ta xuống!

Tiêu Vô Cấu hất nàng ra ngoài, cười nói:

- Thực sự là lòng tốt không được báo, ngủ no rồi lại trở mặt.

Thẩm Hi Vi lăng không một cái xoay người lại, nhanh nhẹn rơi xuốngđất, không hề cãi lại, ngẩng đầu nhìn lũ chim quái bay đi xa từ lâu,nhíu mày nói:

- Kỳ lạ, rõ ràng nhìn giống hồ điệp mà!

Tiêu Vô Cấu một lòng muốn đi thật nhanh, liền bật người lướt xa mấy trượng, cười nói:

- Đừng quên màn đánh cược của chúng ta là chạy lên đỉnh núi, nếu ngươi không đi, cẩn thận bị dã thú ăn thịt đấy.

Thẩm Hi Vi bị Tiêu Vô Cấu nhắc nhở vội vàng phi thân đuổi theo. Dướiánh trăng, chỉ thấy hai bóng người, một lớn một nhỏ, một ột thấpchạy như bay lên Kim Việt Sơn.

Kim Việt Sơn dãy núi trùng điệp, sơn đạo bí ẩn quanh co. Tiêu Vô Cấuđã có kinh nghiệm đi lại thường xuyên, trong lòng đã thuộc lòng đườngđi, Thẩm Hi Vi lại mới vào khu rừng này, dù dốc hết công lực cũng khôngtheo kịp hắn, chỉ chốc lát đã rút xuống một khoảng cách, thấy sắp mấtbóng dáng của Tiêu Vô Cấu, nàng không khỏi sốt ruột, trong hoảng loạn đã đi vào một khu rừng rậm, bốn phía dây cuốn chẳng chịt, không tìm rađược lối ra, ngay cả ánh trăng thưa thớt cũng bị tán cây um tùm rậm rạptrên dầu che mất.

Tiêu Vô Cấu chạy đi được một quãng, vừa quay đầu lại nhìn phía sau đã không còn bóng người. Hắn dừng lại gọi to:

- Tiểu huynh đệ.

Một lúc lâu vẫn không thấy có người trả lời, trong lòng biết là chắc chắn vị thiếu niên này bị lạc đường rồi.

Hắn ngửa đầu nhìn có thể mơ hồ thấy được miếu cổ Hải Vân, do dự một chút, rốt cuộc lộn người lại xuống núi.

Chẳng hiểu vì sao, tuy hắn và vị thiếu niên gầy yếu kia chỉ là bèonước gặp nhau, nhưng không hiểu sao hắn lại rất có tình cảm với hắn. Vừa nghĩ đến việc hắn có thể gặp nạn trong rừng núi thâm u là trong lòngcảm thấy căng thẳng, lo lắng.

Thẩm Hi Vi bị cây leo chằng chịt che mất tầm nhìn không thấy đường đi đâu nữa, bốn phía khí lạnh dày đặc âm u, lạnh thấu xương. Nàng luônluôn không sợ trời không sợ đất, nhưng lúc này bị bao vây trong khu rừng cây hoang vắng đen kịt thần bí quỷ dị không khỏi sởn hết cả gai ốc, hơn nữa vừa rồi nàng bị mắc mưa, quần áo chưa kịp khô nên liên tục hắt xìmấy cái.

Nàng xiết chặt vạt áo, đột nhiên lại tìm được chuỗi hạt ngọc chuôngđồng, trong lòng khẽ động, lập tức đem dứt đứt chuỗi vòng dùng vạt áobọc lấy, bắn một viên lên tán cây trên đỉnh đầu, ý đồ đánh gãy một cànhcây để ánh trăng có thể xuyên qua được.

Ai ngờ nàng vừa bắn một viên chuông đồng ra liền làm kinh động hàngtrăm con chim đang trú trên cây, đàn chim rào rào vỗ cánh bay đi, tiếnghót thê lương sắc bén nổi lên bốn phía, tụ tập thành những âm thanh toquái dị rõ ràng lảnh lót trong khu rừng sâu yên tĩnh.

Thẩm Hi Vi không nhìn thấy gì trong bóng tối, chỉ cảm thấy vô số bóng loang loáng bay lượn trên đỉnh đầu, những âm thanh rất lớn đập thẳngvào tai nàng đau nhức, ngay sau đó từ dưới bàn chân truyền đến những âmthanh suỵt suỵt, dường như có hàng ngàn hàng vạn độc xà đang trườn đến.Nàng hoảng hốt, nhảy dựng người lên, buông tay ra làm những hạt ngọcchuông đồng bắn tung tóe vang lên những tiếng giòn tan không dứt.

Nàng đang ở giữa không trung, bỗng nhiên thấy người cứng ngắc, mộtluồng khí tức lạnh lẽo từ lưng truyền tới, nàng chưa kịp phản ứng, haitay đã bị một vật nào đó lạnh như băng cuốn lấy, nàng hét lên một tiếngrồi ngất xỉu.

## 5. Chương 5: Trong Ánh Lửa Rừng Rực, Một Luồng Khí Trống Rỗng Nổi Lên, Giống Như Kình Phong Gào Thét Xuy

Giữa núi rừng sau cơn mưa, không khí vô cùng tươi mát.

Lãnh Quan Ngữ đứng ở trên đường núi âm u lạnh lẽ, nhìn cây cổ thụ che trời trước mắt, gốc rễ chằng chịt, cành lá sum suê, xanh biếc dày đặc.Đứng ở dưới gốc cây nhìn lên giống như một chiếc ô lớn.

Chàng chỉ vào ánh lửa cháy, nói:

- Nửa tháng trước, ta dưới cây này phát hiện một bộ xương cốt thiếutay chân. Lúc đó, ta đã kiểm tra trong phạm vi hơn mười cây, mỗi mộtphiến đá lá cây đều được kiểm tra hết, nhưng không phát hiện ra gì.

Nói xong, chàng nghiêng đầu nhìn Thẩm Đa Tình đứng bên cạnh. Dưới sựchiếu rọi của ánh lửa, dung nhan thanh khiết trẻ trung, trong đôi mắttrong trẻo lộ ra sự hoang mang khó hiểu.

Trong giây lát, Thẩm Đa Tình đột nhiên phát hiện, thiếu niên trầmlặng ít nói lạnh lùng này còn tuấn mỹ hơn so với các nam tử khác, mỏngmanh hơn mấy phần so với nữ tử, đường nét giữa khuôn mặt toát lên vẻphong lưu minh tú.

Bất chợt, chàng có một cảm giác gần như không hít thở được, vội quay đầu đi, nói:

- Lên cây nhìn xem.

Dứt lời liền bật người phi lên, tư thái mềm mại đáp xuống cành cây, cành cây không hề có biểu hiện bị sức nặng ép xuống.

- Thân thủ giỏi!

Phong Thác Hi khẽ tán thưởng. Trong ánh mắt của Lãnh Quan Ngữ cũng ánh lên tia tán thưởng mơ hồ.

Tay trái của Thẩm Đa Tình kéo ngón tay thành quyết, ngưng mắt nín hơi chốc lát, lòng bàn tay bỗng nhiên toát lên một chùm ánh sáng mạnh mẽmàu đỏ rực, chầm chậm chiếu lên từng tán cây, tán cây xanh mướt sum suêdầy đặc dưới chùm ánh sáng đỏ rực chợt trở nên trong suốt như giọt mưa.

Phong Thác Hi kết giao với Thẩm Đa Tình nhiều năm nhưng đây là lầnđầu tiên thấy Thẩm Đa Tình sử dụng ảo thuật mật tông, không ngờ lại tươi đẹp diễm lệ lay động lòng người đến vậy. Hai mắt Lãnh Quan Ngữ sángrực, chăm chú nhìn tỉ mỉ lên từng phiến lá nhưng vẫn không phát hiện rađược gì.

Ngón tay Thẩm Đa Tình khẽ bắn ra, chùm ánh sáng đỏ chợt tắt.

- Trên cây đúng là không có gì cả.

Chàng nói xong nhảy xuống cây, hai chân vừa đáp xuống đất, bỗng nhiên mặt biến sắc, chậm rãi đi đến gần gốc cây hai bước, cúi xuống chăm chúnhìn một bãi cỏ ẩm thấp.

Lãnh Quan Ngữ nhìn theo tầm mắt của Thẩm Đa Tình, hai mắt chợt sáng ngời.

Phong Thác Hi nói:

- Xung quanh cỏ cây xanh tốt dày rậm, vì sao lại có một bãi đất khô vàng đến vậy?

Thẩm Đa Tình nói:

- Đào lên xem nào.

Lãnh Quan Ngữ lấy trong người ra một đôi gang tay, nhặt một cành câykhô lên vẽ thành một đường tròn, nhẹ nhàng bới vạch lớp cỏ trên mặt đấtra, một mùi lạ xông vào mũi.

Thì ra lớp cỏ này trùm lên mặt đất, dưới thảm cỏ, rõ ràng là mộtngười chết, thi thể đã thối rữa từ lâu, trên thi thể đầy cánh hoa héorũ, mùi lạ chính là mùi hoa còn sót lại và mùi thi thể thối rữa tanhtưởi hòa quện lại.

Lãnh Quan Ngữ nhíu chặt mày lại, định tiến tới kiểm tra.

Thẩm Đa Tình thấy trên mặt Lãnh Quan Ngữ lộ vẻ ghê sợ, lại liếc nhìn bao tay trắng tinh của hắn, chàng khẽ nói:

- Để ta làm cho.

Nói xong cầm lấy cành cây trong tay Lãnh Quan Ngữ, khẽ gẩy những cánh hoa trên thi thể ra.

Bộ ngực trên thi thể bị phanh ra, nội tạng bên trong chẳng biết điđâu hết, mà bám vào trong lồng ngực chính là một vật hình cầu rất lớnmàu đỏ tươi. Nhìn kỹ thì vật hình cầu này là vô số trứng noãn trùng tonhỏ hợp thành, quấn quýt từng tầng như quả nho.

- Đây là buồng trứng của nó.

Trứng côn trùng của hồ điệp rất lớn, thân hình của hồ điệp yêu nàyquả thực là không thể dự đoán được, Thẩm Đa Tình cũng phải giật mình.

Bên cạnh thi thể là một thẻ bài gỗ màu đen. Lãnh Quan Ngữ giật mình nói;

- Đây là “Nhiếp Tộ Xã” đuổi bắt hung thủ bị mất tích, không biết thi thể của hai người còn lại ở đâu?

Phong Thác Hi sợ hãi than:

- Những trùng noãn này, một khoảng thời gian nữa..có phải là sẽ…biến thành mấy trăm con điệp yêu?

Lãnh Quan Ngữ cầm lấy thanh đuốc, ngẩng lên nhìn xung quanh:

- Buồng trứng này ở đây, vậy hồ điệp yêu chắc chắn là ở gần đây thôi.

Thẩm Đa Tình nói;

- Trước tiên chúng ta hủy buồng trứng này đi, rồi đi bắt những con điệp yêu giảo hoạt này.

Dứt lời liền kết thủ ấn, dấy lên một ngọn lửa, hai tay chậm rãi đẩy vào trong thi thể.

Lập tức, nghỉ nghe bên trong thi thể “ầm” một tiếng, luồng lửa bốclên cao, thi thể thối rữa trên mặt đấy bằng phẳng nổ tung bắn thẳng vàomặt.

Lãnh Quan Ngữ và Phong Thác Hi bịt mũi lui ra sau vài bước.

Giờ khắc này, mưa đã ngừng, một vài ngôi sao vây quanh mặt trăng mởảo dưới màn đêm thâm u, đem chiếu ánh sáng xuống khu rừng yên tĩnh nhưng đầy yêu dị.

Trong ánh lửa rừng rực, một luồng khí lưu bất ngờ nổi lên, gió thétgào ập tới, hàng vạn hàng ngàn lá cây rơi rụng như mưa, khu rừng cuồncuộn, như sắp có cơn gió bão đi qua ngọn núi này.

Áo của ba người bị gió thổi bay phần phật, tầm nhìn bị ngăn cản, hít thở khó khăn.

Rồi đột nhiên, một bóng tối nặng nề ụp xuống, một con quái vật cựclớn mở rộng hai cánh từ trên không đáp xuống, mang theo sự mạnh mẽ xôngtới những người đang vừa mới đứng bình ổn. Con quái vật nhào tới nhanhchóng đập cánh, ý đồ muốn dập lửa ở bên trong thi thể, đốm lửa bắn khắpnơi, gió thổi từng trận.

Ba người lui xuống mấy trượng, lúc đứng vững lại nhìn kỹ, lập tức đều ngây người.

Đây là một con bướm cực lớn, từ bụng đến đuôi khắp toàn thân vàngrực, hai cánh trải rộng đỏ thẫm lấm tấm những chấm màu tím xanh. Đôicánh rộng khoảng chừng hơn hai trượng, xòe ra giống như hai cánh buồmđón gió, dưới ánh trăng, xán lạn lóa mắt, mỹ lệ nhiếp hồn.

Mặc dù Thẩm Đa Tình biết là một con điệp yêu, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy cũng không kìm được nghẹn họng nhìn trân trối.

Lúc này, điệp yêu đã dập tắt lửa, nhưng buồng trứng bên trong đã bịthiêu hết không còn sót lại chút gì, chỉ có những mảng tro tàn bay lượntrong gió đêm. Nó chậm rãi xoay người lại, cặp mắt trên trán mở to sángquắc lóe lên tia màu xanh quỷ dị.

Bốn phía yên tĩnh.

Lãnh Quan Ngữ tay ấn chuôi đao, “xoẹt” một cái, bảo đao đã rút rakhỏi vỏ, sắc bén. Phong Thác Hi cũng cầm kiếm, nín thở ngưng thần, chỉcó Thẩm Đa Tình là lặng yên đứng im, trầm tư bất động.

Con điệp yêu kia bỗng nhiên bổ nhào tới, bốn móng vuốt lợi hại nhưlưỡi câu chụp tới trước mặt ba người. Lãnh Quan Ngữ di chuyển người đónnhận, hoành đao chém thẳng vào hai chân nó, Phong Thác Hi giơ kiếm lênđâm vào hai mắt nó, dưới sự kích động của chân khí, bảo kiếm ngân vangkhông ngớt.

Điệp yêu bay lên không trung tránh trường kiếm của Phong Thác Hi,cùng lúc hai chi trước đã bị một đao của Lãnh Quan Ngữ chém trúng,thoáng chốc, máu tươi bắn ra ngoài.

Điệp yêu đau đớn đập hai cánh kích động luồng khí bốn phía, lá rụngcuồn cuộn. Hai người Phong Lãnh cảm thấy trước mắt mờ mịt, như có hàngngàn hàng vạn cành cây lá rụng bay lượn, đành phải nhắm mắt lại, dựa vào nhĩ lực để chăm chú phân biệt.

Hai cánh điệp yêu lại một lần nữa cụp xuống.

Thẩm Đa Tình nhảy mạnh lên ấy trượng, hai chân lăng không thảngười đáp trên lưng con điệp yêu. Hai tay duỗi ra, lòng bàn tay hướnglên trời tạo thành quyết, khẽ quát một tiếng, hai luồng chân hỏa từtrong lòng bàn tay toát ra, lật chưởng đập xuống phía dưới đem hai luồng chân hỏa xiết chặt trên hai cánh của điệp yêu.

Hai cánh bảy màu mỏng như lụa trong nháy mắt bị đốt cháy xuyên thủng, một mùi khí khét lẹt tỏa khắp không khí, hai cánh của điệp yêu lập tứcbị cháy rụng rơi xuống đất, nó kêu lên những tiếng thảm thiết không ngớt bên tai.

Lãnh Quan Ngữ thừa cơ phi thân lên, chém một đường đao ngang qua, đầu của điệp yêu tức thì bay xéo ra ngoài, lăn trên mặt đất.

Thân hình điệp yêu kịch liệt co rút nhỏ lại, giống như quả khí cầukhổng lồ bị đâm thủng, trong nháy mắt bị hút khô quắt như lá rụng, nằmtrên thảm cỏ ẩm ướt không nhúc nhích, thành một vật không còn hình dạng.

Ba người lặng yên.

Phong Thác Hi tra kiếm vào vỏ, tiến lên nhìn hai cánh của nó một chút, than thở:

- Không ngờ một con điệp yêu nho nhỏ này lại trở nên to lớn như thế? Toàn Hoa Châu sao lại có loại yêu nghiệt này vậy?

Lãnh Quãn Ngư trầm ngâm nửa khắc, bỗng nhiên nói:

- Không đúng!

Thẩm Đa Tình gật đầu:

- Đúng vậy!

Phong Thác Hi vội hỏi:

- Không đúng chỗ nào?

Thẩm Đa Tình đi qua, nhặt chiếc đầu của hồ điệp đã bị chém đứt lên đưa tới trước mặt Phong Thác Hi, giải thích:

- Chúng ta biết con điệp yêu này, râu của nó đã bị chặt đứt một đoạn, nhưng ngươi xem, xúc giác của con hồ điệp này vẫn còn hoàn chỉnh.

Phong Thác Hi kêu lên:

- Chẳng lẽ còn có điệp yêu nữa?

Chàng còn chưa dứt lời, bốn phía bỗng nhiên đen kịt một mảng, ánh lửa sáng tỏ trên đầu đã bị bóng tối che phủ kín, sâu trong khu rừng rậmvang lên tiếng nổ lớn, giống như có hàng ngàn hàng vạn kỵ binh như sấmsét đang cuồn cuồn lao tới.

## 6. Chương 6: Là Ai? Lại Có Tiễn Pháp Bá Đạo Cương Mạnh Đến Vậy?

Phong Thác Hi xoay người lại, lập tức choáng váng, Lãnh Quan Ngữ vốnluôn điềm tĩnh cũng không kìm được như hít phải luồng khí lạnh.

Chỉ thấy gần trăm con điệp đủ màu huyễn lệ to lớn như trâu bay lượntrên đỉnh đầu, đất trời trống rỗng như bị chia cắt, mấy trăm con mắt quỷ dị phát ra màu xanh tím biếc giống như những đốm lửa dưới trời đêm.

Đàn bướm nhìn chằm chằm vào ba người nhưng không hề phát động tấn công.

Ba người nín thở định khí, chuẩn bị chống lại đàn bướm. Bầu không khí biến hóa kỳ lạ, không khí như cũng như bị ứ đọng lại.

Bỗng nhiên, đàn bướm đang rối loạn chợt tránh sang hai bên, một conhồ điệp toàn thân màu lam sắc nhẹ nhàng tiến đến, tư thái vô cùng ưu mỹmềm mại uyển chuyển, hai cánh khẽ lay động, nhẹ nhàng phập phồng nhưsóng biển mênh mông xanh thẳm vô bờ, đôi mắt trên trán phát ra màu xanhthẫm loang loáng, giống như phong thái vương giả.

Đàn bướm dường như rất cung kính đối với hồ điệp màu lam này, theosau con điệp yêu màu lam còn có hai con hồ điệp cũng to lớn như vậy, một con toàn thân đen kịt, con kia toàn thân trắng muốt, giống như là tảhữu hộ pháp. Râu bên trái của con màu đen rõ ràng là ngắn hơn ba tấc.

Ba người thấy đàn bướm dàn trận thế dường như đã được huấn luyện làmthành hai đội quân để chiến đấu, liền không kìm được đưa mắt nhìn nhau.

Thẩm Đa Tình đã có hơn mười năm trảm yêu trừ ma, cuộc đời đã từng gặp vô số tinh quái yêu ma, nhưng chưa bao giờ gặp phải loài điệp yêu đôngđảo mà lại đẹp đẽ mỹ lệ huyền ảo xán lạn như này, lập tức trầm giọngnói:

- Trên người Lãnh hộ vệ còn lửa không?

Lãnh Quan Ngữ còn chưa trả lời, điệp yêu màu lam đột nhiên kích độngvung cánh trái, mấy trăm con hồ điệp đang che phủ trên đỉnh đầu lập tứclao xuống, râu cứng, trảo sắc dày đặc giống như hàng trăm chiếc lướichụp lớn sắc bén quay vòng trên không chụp xuống đầu ba người dưới mặtđất.

Thẩm Đa Tình vội vàng kết ấn thủ, song chưởng đặt trước ngực vẽ thành một luồng sáng bạc bao quanh ba người. Đàn điệp yêu chạm phải luồngsáng bạc lập tức bị một lực mạnh cứng ngắc dẩy bắn ngược trở lại.

Trong lòng Phong Thác Hi biết đây chính là kết giới mật tông trong truyền thuyết nhưng không biết có thể ngăn cản được bao lâu.

Lãnh Quan Ngữ lấy một nửa đoạn lửa ra, la lên:

- Ý Thẩm huynh là dùng hỏa công?

Thẩm Đa Tình vừa cởi áo khoác, vừa hét:

- Đúng vậy. Các ngươi cởi áo khoác ngoài ra châm lửa.

Lúc này, hai con hắc bạch điệp yêu ở phía sau con điệp yêu màu lamcũng lao xuống tấn công, mồm phun ra một luồng âm khí lạnh lẽo. Kết giới mà Thẩm Đa Tình trong lúc nóng vội vẽ ra trong nháy mắt đã bị phá tan,đàn điệp yêu lao xuống cực mạnh.

Phong Thác Hi vung kiếm tạo nên một luồng hàn khí, kiếm quang nghênhđón đàn điệp yêu. Thanh bảo kiếm này của hắn là do Nữ vương ban tặng,chém sắc như chém bùn, thế kiếm múa lên như loang loáng chém được hơnmười con bướm đang lao xuống, máu tươi bắn văng khắp nơi.

Cùng lúc đó, Lãnh Quan Ngữ dùng lửa đốt chiếc áo khoác của Thẩm ĐaTình đã được ném tới, thả người bay đến chỗ đàn bướm, tay phải múa đaobảo vệ quanh thân, tay trái cầm chiếc áo đã cháy rực quét ngang qua cánh của đàn bướm.

Lập tức một mùi khét lẹt tràn khắp nơi, cánh bướm bị lửa bén vào rụng tơi tả như mưa, điệp yêu từ giữa không trung đều rơi xuống.

Đột nhiên, con điệp yêu màu trắng đang công kích Thẩm Đa Tình bỗngquay đầu lại tập kích về hướng Lãnh Quan Ngữ, hai chi phía trước sắc bén lợi hại như móc câu chụp vào lưng Lãnh Quan Ngữ. Lãnh Quan Ngữ nghiêngngười dùng chiếc áo cháy rực quăng vào đàn bướm bên trái, vào đầu conđiệp yêu màu đỏ sậm ở ngay giữa.

Lãnh Quan Ngữ nhanh chóng quay lại nghênh đón con điệp yêu màu trắng, tay trái cầm râu của nó, tay phải cầm đao chém ngay đầu nó. Bạch điệpcuống quýt giơ hai chi lên đỡ, chỉ thấy máu tóe lên, hai chi đã bị chặtđứt.

Phía bên này, Thẩm Đa Tình bắn ngọn lửa rực từ trong lòng bàn tay,thân hình di chuyển nhanh như chớp đi vào trong đàn bướm đã loại bỏ hơnmười con điệp yêu, dưới chân đều là những phần còn lại của cánh, các chi đã bị đứt đoạn. Trên không trung vẫn có hơn hai mươi con hổ điệp yêu mị lắc lư chiếm cứ đỉnh đầu, không ngừng tấn công mạnh mẽ vào họ.

Bỗng nhiên, điệp yêu màu lam phát sinh một tiếng kêu thê lương kéodài, hai cánh lớn dài rộng hơn ba trượng mở ra như buồm thuyền, trongrừng rậm nổi lên làn gió cuồng mạnh, cành rụng lá rơi cuồn cuộn khôngngừng. Đàn điệp yêu bỗng nhiên như được cổ vũ lập tức phấn chấn lại mộtvòng tấn công mạnh xuống.

Ba người trên mặt đất bị gió thổi lung lay như sắp bị bay đi, hai mắt đau đớn không thể mở ra được, dưới chân cũng bị cơn lốc làm cho khôngđứng vững được.

Ngay trong nháy mắt, trong rừng rậm đen kịt đột nhiên xuất hiện mộtluồng kim quang mạnh, cắt gió chém mây như tia chớp từ trên trời cao xẹt tới. Kim quang chợt lóe lên, chỉ nghe điệp yêu màu lam thét lên mộttiếng kêu chói tai thê thảm ngắn ngủi, sau đó đất trời yên ắng.

Tia sáng cường mạnh bất thình lình xảy ra, hai người Phong Lãnh haimắt đau đớn không nhìn thấy gì, chỉ có Thẩm Đa Tình là nhìn thấy rất rõràng, đó là một mũi tên ngắn, chuẩn xác bắn vào đầu con điệp yêu.

Một mũi tên bị mất mạng.

Là ai? Lại có tiễn pháp bá đạo cường mạnh đến vậy?

Lúc này, ẩn hiện dưới ánh trăng, một thiếu niên mặc trường bào màuthan chì từ trong rừng rậm thong thả bước ra, tay cầm đoản cung màu đen, lưng đeo túi tên, ước chừng hai mươi mốt hai hai tuổi, mắt xếch, khuônmặt lạnh lùng nghiêm nghị, giữa trán tỏa ra khí chất không thể bỏ qua.

Lãnh Quan Ngữ kinh ngạc kêu lên:

- Kinh Lôi tướng quân?

Người đó chính là một trong tứ đại danh tướng của triều đại đương thời, Kinh Lôi tướng quân Bộ Lưu Tiên.

Bộ Lưu Tiên chưa trả lời, đã hét một tiếng:

- Lãnh hộ vệ cẩn thận!

Nói xong thân hình chợt lóe lên, đã tới phía sau Lãnh Quan Ngữ bắt lấy chiếc râu của điệp yêu.

Lãnh Quan Ngữ quay đầu lại, chỉ thấy trên đỉnh đầu mình là một conhắc điệp yêu rất lớn, sáu chiếc móng vuốt sắc bén chộp tới, tay trái BộLưu Tiên khẽ động đẩy Lãnh Quan Ngữ lui ra ba trượng, tay phải giươngcung lên chắn ngang, nét mặt bỗng nhiên đau đớn, đã bị móng vuốt càorách ba vết máu.

Phong Thác Hi nhảy dựng lên, một kiếm quét ngang đã chém hắc điệp yêu thành hai đoạn.

Vào lúc này, đàn điệp yêu đã không còn thủ lĩnh, trận thế đã loạn.Thẩm Đa Tình đột nhiên gầm lên giận giữ, mở năm ngón tay hướng lên trời, vẽ một đường sáng đỏ tươi đẹp sáng rực tấn công mãnh liệt về hướng đànđiệp yêu. Đàn điệp yêu kêu lên thảm thiết, trong khoảnh khắc, chỉ thấylửa thần cháy rừng rực lên ấy trượng, nóng rực bức người.

Bốn người tránh lui ra, yên lặng không nói gì.

Bộ Lưu Tiên khẽ liếc nhìn Thẩm Đa Tình, ánh măt sâu thằm như hàn đàm.

Lãnh Quan Ngữ ngẩng lên thấy trên trán sát hàng mi có ba vết máu, máu đang chảy liên tục liền vội lấy ra một chiếc khăn trắng đưa qua.

Bộ Lưu Tiên mỉm cười nhận lấy, nhẹ nhàng giữ ở trên trán, nói:

- Cảm ơn!

Lãnh Quan Ngữ khé liếc nhìn Bộ Lưu Tiên. Từ nhỏ hắn đã kiên cường tựlập, trước sau không thiếu nợ ai, cũng không để ai nợ mình. Tối nay hắnlại đỡ một kích thay mình, giờ ngược lại còn cảm ơn mình, Lãnh Quan Ngữnhất thời không biết phải làm sao, cũng không biết phải nói gì thêm nữa.

Đúng lúc này, Phong Thác Hi quay đầu hỏi:

- Bộ tướng quân sao tới đây?

## 7. Chương 7: Quả Nhiên Là Chủ Nào Thì Quân Thế Ấy, Đều Là Kẻ Tiểu Nhân Vô Sỉ Đê Tiện.

Bộ Lưu Tiên mỉm cười, nói:

- Buổi tối ta tuần thành đến Hoa Uyển, chợt thấy phía Lâm Đồng Sơn có ánh sáng khác thường, liền tới xem. Không ngờ lại có hồ điệp lớn nhưvậy?

Hắn mặc dù được gọi là “Hung hữu kinh lôi, diện nhược bình hồ”, nhưng khi gặp điệp yêu như vậy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

Phong Thác Hi cười khổ nói:

- Đúng vậy, thật sự ngoài ý muốn mọi người. May mà có Thẩm huynh ở đây. Đúng rồi, để ta giới thiệu hai vị với nhau.

Nói xong, giới thiệu hai người, khách sáo vài câu.

Lúc này, lửa đã yếu đi, điệp yêu đã bị tiêu diệt hết. Bốn người lạiđi tìm tòi xung quanh khu rừng một lần, cũng không có nơi nào dị thường. Phía đông đã ló rạng, trời đã sáng rồi.

Bộ Lưu Tiên đề nghị:

- Không bằng chúng ta về thành trước, đợi ngày mai tiểu đệ sai người tới, lại lên Lâm Đồng Sơn tỉ mỉ tra rõ.

Thẩm Hi Vi hoảng hốt nghe được tiếng nước róc rách bên tai, rõ ràng.

Nàng lo lắng mở mắt ra, đập vào mắt là một cánh tay trắng trẻo thondài, ngón tay út đeo một chiếc nhẫn ngọc bích. Chất ngọc không rãnh,chạm trổ tinh mỹ nhẵn nhụi.

Chủ nhân của bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt mềm mại của nàng, mộtdòng nước ấm áp từ đầu ngón tay truyền đến, thẩm thấu tới toàn thân, một cảm giác thư thái vô cùng làm nàng không kìm được khẽ khẽ thở sâu.

Một giọng nói trầm thấp vang lên:

- Có đói bụng không? Ta hái quả dại rồi.

Nàng mở bừng mắt, hoàn toàn tỉnh táo:

- Ngươi là ai?

Ai ngờ vừa mở miệng, trên mặt đầy đau đớn, nàng thầm kinh hãi đưa tay lên sờ, lại bị bàn tay kia giữ lại ấn xuống.

Nàng quay đầu lại nhìn, kinh hãi kêu lên:

- Ngươi là người hay quỷ?

Nam tử kia phì cười:

- Làm ngươi sợ à? Ngại quá, ta vốn xấu một chút thôi.

Dứt lời xoay người cầm lấy một chiếc gáo đi múc nước suối.

Thẩm Hi Vi thấy vóc người hắn cao gầy, tuấn tú, từ đằng sau nhìnkhông thể nghĩ người này lại có khuôn mặt xấu xí dữ tợn như mãnh quỷ,nàng lẩm bẩm: Còn nói mình xấu một chút thôi, thanh thiên bạch nhật cóthể hù chết người ta đó.

Giọng nói của nàng dù rất nhỏ, nhưng từng câu từng chữ vẫn bay vào tai nam tử đang lấy nước suối.

Trong mắt hắn hiện lên ý cười, cầm gáo nước đưa tới trước mặt nàng, nói:

- Mặt của ngươi bị cây cuốn cào bị thương, ta vừa bôi thuốc cho ngươi.

Thẩm Hi Vi nhận lấy gáo nước, soi khuôn mặt mình, thấy bên gò má trái có hai vết thương dài nửa tấc màu tím sẫm.

Tính cách nàng phóng khoáng, đối với dung mạo xấu đẹp, nhìn xong liền đặt gáo nước sang bên cạnh, nói:

- Ta đói bụng quá, quả ở đâu?

Nam tử sửng sốt, không ngờ lại trên đời lại có nữ tử không quan tâm tới tướng mạo của mình, liền hỏi:

- Ngươi không sao chứ?

Thẩm Hi Vi vẫn chưa biết nam tử này đã nhìn thấu thân phận nữ nhi của mình, còn tưởng là hỏi vấn đề sức khỏe của mình, liền đáp:

- Chắc là không sao rồi.

Nói xong đứng lên duỗi lưng, bên hông đột nhiên đau xót, chợt nhớ ralời đánh cược với Tiêu Vô Cấu. Nàng ngước mắt nhìn lên bầu trời, đã làgiữa trưa rồi, vậy là đã chăc chắn thua rồi, một nỗi buồn nản và giậnhờn hiện lên trên mặt.

Nam tử rửa sạch hai quả dại, thấy vẻ mặt nàng bất thường, an ủi:

- Ngươi đừng lo lắng, bôi thuốc này xong sẽ không để lại vết gì đâu.

Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói:

- Có ngươi ở đây, ta tuyệt đối không hề lo lắng.

Nam tử hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra, cơ mặt co giật, cũng không biết là giận hay là cười.

Thẩm Hi Vi thấy diện mạo hắn ghê gớm nhưng con người rất hiền lànhnên không chút sợ hãi, cầm lấy một quả dại trong tay hắn, cắn một miếng, nhồm nhoàm nói:

- Là ngươi cứu ta từ trong rừng ra à?

Nam tử gật đầu.

Nàng lại hỏi:

- Ta nhớ trước khi hôn mêm có một người như âm hồn quỷ dữ giữ lấy ta, người đó…

Nam tử tiếp lời:

- Cũng là ta!

Nàng kinh ngạc một chút, rồi lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào hắn nói:

- Vì sao ngươi làm ta sợ? Rốt cuộc ngươi là ai?

Nam tử cười nói:

- Người giữa núi hoang. Ha ha, ta thấy ngươi đã không sao rồi, mauxuống núi đi, Kim Việt Sơn không thích hợp ở lâu.Theo dòng suối đi xuống dưới, thấy hai tảng đá lớn thì rẽ trái có một đường nhỏ, đó là đườngxuống núi.

Dứt lời, thân hình nhoáng lên nhún mấy cái đã mất hút trong khu rừng sâu thẳm.

Thẩm Hi Vi ngây ra, cảm thấy khu rừng này thật cổ quái, lại nghĩ mình cả đêm không về, nhất định ca ca sẽ lo lắng sốt ruột. Nghĩ đến đây,nàng chỉ hận không thể lập tức xuống núi, liền phi thân theo đường suốimà đi.

Phía sau nàng, nam tử đẩy cảnh cây ló đầu ra, trên mặt có hơn mườivết sẹo đỏ tím xoắn xuýt dữ tợn đáng sợ, nhưng ánh mắt lại toát lên vẻtrong trẻo ít ai có.

Thẩm Hi Vi dứng trên con đường quanh co hẹp dài giữa núi, ngẩng lênnhìn ngọn tháp màu chì trên đỉnh núi cao chót vót trong mây mù, do dựchốc lát, rốt cuộc xoay người xuống núi.

Trải qua một đêm, nàng đã sớm đem những bực bội của ngày hôm qua ném đi hết, chỉ một lòng nhanh về để gặp ca ca.

Đúng lúc này, chợt nghe đằng sau có người gọi:

- Này, tiểu huynh đệ, ngươi đứng lại.

Nàng nghe tiếng gọi quay đầu lại, thấy ba bóng người chạy tới, chính là ba tùy tùng hôm qua, lập tức dừng lại, nói:

- Các ngươi muốn gì?

Một người đi đầu vội cười nói:

- Tiểu huynh đệ, ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý.

Nàng thấy ba người đó bỗng trở nên khách khí, càng thêm nghi hoặc:

- Hừ! Có chuyện thì nói mau, đừng rắm thối nữa.

Người kia cười hắc hắc:

- XIn tiểu huynh đệ theo chúng ta lên núi một chuyến.

- Không rảnh.

Nàng hừ một tiếng, xoay người định đi.

Hai người khác lại nhảy người lên chặn lối đi của nàng:

- Chúng ta phụng lệnh Tiêu tướng quân, đưa ngươi lên núi.

Thì ra, đêm qua Tiêu Vô Cấu không tìm được nàng, nhưng lại gặp đượcba thuộc hạ của mình. Hắn thấy sắp đến giờ hẹn với ân sư, liền bảo bangười tiếp tục đi tìm kiếm, còn mình thì lên núi trước.

Ba người này tìm cả đêm mà không có kết quả gì, đang bất đắc dĩ định lên núi phục mệnh, bỗng nhiên thấy nàng từ đâu xuất hiện, nào đơn giảnchịu để nàng đi.

Nàng chau mày, hỏi ngược lại:

- Tiêu tướng quân? Chính là cái tên đen như than kia à? Ngươi nói với hắn, hắn không thật sự thắng, ta sẽ không đi làm lính cho hắn đâu.

Người kia nói:

- Việc này không phải do ngươi quyết định.

Dứt lời, ba người phi thân đến, sáu cánh tay như chớp điểm mười hai huyệt đạo quanh thân nàng.

Nàng tức giận mắng to:

- Các ngươi dám đánh lén, quả nhiên là chủ nào thì quân đấy, đều là kẻ tiểu nhân đê tiện vô sỉ.

## 8. Chương 8: Vào Năm Đói Nào Nhiều Nhiều Năm Trước, Có Một Nữ Tử Gầy Gò Đã Từng Cướp Viên Kẹo Đ

- Chúng ta chỉ phụng mệnh hành sự, đắc tội rồi.

Thẩm Hi Vi tức giận, mắng Tiêu Vô Cấu:

- Đợi ta gặp được con heo đen, tên khốn kiếp đó, ta nhất định sẽ lột da tróc thịt hắn.

Ba người nghe nàng mắng tướng quân họ là heo đen, liền khẽ liếc nhìnnhau. Một người đưa tay điểm á huyệt của nàng, cười khổ nói:

- Để hắn ta yên lặng chốc lát đi.

Dứt lời vác nàng lên vai, chạy lên đỉnh núi.

Không bao lâu, bọn họ chạy tới trước một tháp cổ mây núi vờn quanh,cửa chùa cao chót vót, bên cạnh là hai pho tượng mắt trợn kim quang,tướng mạo dữ tợn, trên thân tháp hùng tráng rộng rãi có khắc ba chữ “Hải vân tự” phong cách cổ xưa vuông vức cứng cáp.

Ba người thả Thẩm Hi Vi xuống, cung kính đứng ở trước cổng núi, nétmặt đều nghiêm túc, nín thở tĩnh khí như đang chờ lạy bái một vị thầnthánh trang nghiêm.

Thanh thiên bạch nhật, trong tháp cổ này không một bóng người, chỉ có tiếng chim hót véo von.

Ánh mặt trời chiếu rọi gay gắt, Thẩm Hi Vi bị phơi nắng trán đẫm mồhôi, chảy ròng ròng vào vết thương ở gò má, nàng đau đến nhíu mày. Mặcdù miệng không nói được, nhưng từ trong lòng đã sớm đem tám đời tổ tôngcủa ba người này ân cần hỏi thăm rồi.

Tận đến lúc mặt trời ngả về phía Tây, mới có một tiểu đồng mặc áo xám mặt mũi thanh tú từ trong tự đi ra, thấy bọn họ thì nhíu mày nói:

- Sao giờ này mới đến? Tiêu tướng quân giục ta đi ra xem hai lần rồi, mau đi theo ta.

Bốn người họ đã đứng dưới ánh mặt trời chói chang tròn bốn canh giờrồi, thế mà tiểu đồng này lại còn oán trách bọn họ – là sao giờ mới đến?

Thẩm Hi Vi tức giận chỉ muốn ngất đi, nhưng ba người kia lại cung kính:

- Làm phiền rồi.

Ba người khiêng nàng đi theo tiểu đồng qua đại điện, tiến vào bên trái điện, đi về sương phòng phía sau.

Trong tự tao nhã thanh tịnh, trước mặt toàn lá xanh, đàn hương lượnlờ, mọi sự phiền nhiễu của hồng trần như đã lâu không nhập vào đây,trong lòng bỗng nhiên có một cảm giác thanh tĩnh phẳng lặng không nóinên lời.

Tiểu đồng sau khi dẫn ba người đi vào sau sương phòng thì biến mấthút, bên trong đã chuẩn bị sẵn bàn trà và bộ ấm trà, nhưng ba người nàykhông dám ngồi xuống, vẫn còn đứng thẳng lưng, cụp mắt đứng yên.

Thẩm Hi Vi mắt sắc bén nhìn xuyên qua song cửa của sương phòng, thấycách đó không xa có đình bát giác, có hai người đang ngồi đánh cờ.

Người bên trái mặc trường bào màu than chì, tóc bạc trắng phất phơ, nhưng khuôn mặt lại trơn bóng tú nhã như thiếu niên.

Người bên phải chừng bốn lăm bốn sáu tuổi, ôn hòa nho nhã, thâm trầm, đang vân vê nốt ruồi đen trầm tư không nói.

Đứng bên cạnh hai người họ là một huyền y nam tử cao ngất, chính là Tiêu Vô Cấu.

Lúc này, người đàn ông trung niên bỗng quay sang nói với Tiêu Vô Cấu:

- Tiêu tướng quân, nhìn giúp ta xem, quân cờ kia đặt ở đâu thì được?

Người tóc bạc trắng ngẩng lên nhìn Tiêu Vô Cấu, mỉm cười không nói.

Tiêu Vô Cấu nhìn bàn cờ, nói:

- Theo vãn bối thấy, quân cờ của Phong tiền bối hình như đi vào góc chết, không có đường đi nữa rồi.

Hai mắt người đàn ông trung niên lóe sáng, quăng quân cờ đứng lên cười to, nói:

- Nói như vậy, ta đành phải chịu thua rồi.

- Phong công tử khiêm nhường rồi.

Người tóc bạc cũng mỉm cười đứng dậy, nói với Tiêu Vô Cấu:

- Ta vẫn thấy ngươi tinh thần không yên, có việc thì nhanh đi đi.

Tiêu Vô Cấu lên tiếng trả lời, rồi đi thẳng đến sương phòng, đẩy cửavào thì thấy hai vết cào thâm tím trên khuôn mặt trắng mịn của Thẩm HiVi, vội hỏi:

- Xảy ra chuyện gì? Là ai làm ngươi bị thương?

Thấy nàng không đáp lời, chỉ mở mắt trừng trừng nhìn mình, lại nghiêng đầu chuyển ánh mắt sang ba người kia.

Một người trả lời:

- Hắn ăn nói lung tung, cho nên thuộc hạ điểm á huyệt của hắn.

Tiêu Vô Cấu giơ tay định giải huyệt đạo của nàng, bỗng dừng lại, cười nói:

- Chúng ta đã đánh cược, ngươi đã thua rồi. Từ giờ trở đi, ngươichính là sĩ tốt của ta. Nhưng để đề phòng ngươi trên đường đổi ý giở trò lừa gạt, đợi đến lúc vào trong quân rồi, ta mới giải huyệt đạo chongươi.

Thẩm Hi Vi nghe vậy tức giận mặt đỏ phừng lên, nhắm mắt lại không để ý tới hắn nữa.

Tiêu Vô Cấu nhướn mày cười nói:

- Chuẩn bị ngựa xuống núi.

- Tướng quân, đêm qua trời mưa, ngựa chúng ta để ở dưới chân núi.

- Ồ, vậy xem ra đành phải dùng dây trói hắn ta lại, khênh xuống núi thôi.

Tiêu Vô Cấu giả bộ, trong giọng đầy ý trêu chọc.

\*\*

Toàn Hoa thành, thính đường Phong Thiên Phủ.

Thẩm Đa Tình vừa đặt mông xuống ghê, đã lập tức bật dậy như bị chạm phải nước sôi :

- Ngươi nói gì? Hắn từ tối qua đến chiều nay vẫn chưa về?

- Tiểu nhân cho rằng hắn đi cùng với công tử…

Gia phó sợ hãi liếc nhìn Phong Thác Hi.

Phong Thác Hi vội hỏi:

- Thẩm huynh xin đừng nôn nóng. Tiểu đệ lập tức phái ngươi đi hỏi thăm.

Nói xong xoay người nới với Gia phó:

- Đi mời quản gia tới đây.

Chốc lát, một người đàn ông trung niên mặc cẩm bào màu xanh bước nhanh vào.

Phong Thác Hi tả lại dung mạo của Thẩm Hi Vi, lệnh cho ông ta dẫn người đi tìm.

Bộ Lưu Tiên đứng ở bên nghe vậy, đột nhiên hỏi:

- Một thư đồng như vậy, hôm qua tiểu đệ có gặp một người, không biết có phải là người mà Thẩm huynh muốn tìm không?

Thẩm Đa Tình vội hỏi tỉ mỉ và cụ thể tình hình.

Bộ Lưu Tiên nói:

- Hôm qua tiểu đệ dẫn Tiễn Vân công chúa đi đến cửa hàng y phục trên đường cái phía tây…

Lập tức đem tình hình lúc đó kể lại.

Thẩm Đa Tình than thở:

- Chính là nó rồi. Cái tính gây chuyện thị phi không thể nào thay đổi được.

Phong Thác Hi đã nhận ra quan hệ giữa Thẩm Đa Tình và tiểu thư đồngnày không hề tầm thường, lúc này lại thấy Thẩm Đa Tình sốt ruột lo lắng, đứng ngồi không yên, liền nói:

- Để ta đích thân đưa Thẩm huynh đi. Bộ tướng quân, ta xin lỗi không tiếp được.

Bộ Lưu Tiên vội nói:

- Hai vị xin tự nhiên.

Thẩm Đa Tình cũng không khách sáo gì nữa, hai người vội vàng đi.

Lúc này, Lãnh Quan Ngữ cầm bội đao:

- Ta phải về “Nhiếp Tộ Xã”, sợ là cũng không thể tiếp Bộ tướng quân được.

Bộ Lưu Tiên cười nói:

- Ta cũng nên quay về chuẩn bị lục soát trên núi.

Lập tức, hai người sóng vai đi ra cửa, một người đi hướng đông, một người đi hướng tây.

Bộ Lưu Tiên đi qua góc tường, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Trongnắng sớm, dáng người gầy thanh tú của Lãnh Quan Ngữ, áo bào màu tro bịgió thổi khẽ lay động, giống như một làn khói mờ nhạt, sự lạnh lùngtrong đáy mắt sâu như hàn đàm của Bộ Lưu Tiên dần dần tan đi.

Hắn biết, hắn không còn nhớ rõ vào năm đói nào nhiều nhiều năm trước, có một nữ hài tử gầy gò đã từng cướp viên kẹo đường trong tay hắn.

Nhưng hắn lại còn nhớ rất rõ, ánh mắt của cô gái nhỏ đó, trong veo sáng ngời bức người.

Lãnh Quan Ngữ trở về Nhiếp Tộ Xã, đem sự việc đêm qua viết một bứcthư, cuộn lại thành cuộn nhỏ, cho ngón tay lên miệng huýt lên, tức thìmột con chim nhỏ đen tuyền mềm mại bay tới trước cửa sổ.

Lãnh Quan Ngữ cột phong thư vào đùi nó rồi tung nó bay ra ngoài, xoay người lại ngồi trên ghế nhắm mắt tĩnh tu.

Không bao lâu, ngoài cửa có người nói:

- Lãnh đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, nên đi làm nhiệm vụ thôi.

- Biết rồi.

Lãnh Quan Ngữ lên tiếng trả lời, mở rộng cửa, cả người đứng thẳng tắp.

Thị vệ thấy vẻ mặt Lãnh Quan Ngữ bình lặng như hồ thu, mắt sáng nhưsao đêm, đôi môi cong lên, khuôn mặt càng hiện rõ sự nghiêm trang lạnhlùng hơn xưa, lập tức cúi đầu, hai tay dâng bội đao lên.

Lãnh Quan Ngữ nhận bội đao, ra ngoài đi tới Chiêu Dương cung.

Trong Minh Hoa điện lộng lẫy trang nghiêm hương khói vấn vít, khôngcó chút tiếng động nào. Ân Tư, một trong tứ đại kỵ Vũ Lâm hai mắt sángngời, tay cầm bội kiếm đứng hiên ngang trước điện, thấy Lãnh Quan Ngữthì mỉm cười gật đầu.

Lúc này, trong điện vọng ra một âm thanh mềm mại nhẹ nhàng nhưng cũng vô cùng uy nghiêm:

- Là Quan Ngữ phải không? Vào đi.

Lãnh Quan Ngữ bước nhanh vào điện, đang định hành lễ.

- Miễn đi!

Phía sau rèm che màu vàng, một bóng người uy nghiêm dựa vào ghế ngồi, trong giọng nói mềm mại chứa đầy vẻ lười nhác:

- Vụ án nông dân trồng hoa thế nào rồi?

Lãnh Quan Ngữ đem sự việc tối qua kể lại một lượt, rồi lại nói:

- Triều đại từ khi lập quốc tới nay Càn Khôn trong lành, thái bìnhthịnh thế, lần này bỗng nhiên xuất hiện điệp yêu giết người, thần chorằng rất không tầm thường.

Trong điện yên tĩnh.

Một lúc lâu, sau màn lại vọng ra một âm thanh biếng nhác:

- Tháng này ngươi sẽ không phải vào cung nữa.

Ánh mắt Lãnh Quan Ngữ căng thẳng, nhưng sắc mặt vẫn bình ổn. Giọng nói kia lại thở dài, tiếp tục nói:

- Chuyên tâm phá án đi.

- Vâng!

Lãnh Quan Ngữ lên tiếng trả lời, đi ra ngoài cửa nguy nga, rồi mới khẽ thở nhẹ ra.

Mười lăm tuổi chàng vào cung làm việc, giờ đã bảy năm rồi mà chẳngbao giờ gặp phải chuyện quỷ dị như đêm qua vậy. Đang trầm tư không hiểu, chợt trong đầu lóe lên hiện ra ba vết máu kia, không kìm được thầm than một tiếng, đánh ngựa quay về Nhiếp Tộ Xã, vào phòng tìm lấy một chiếchộp nhỏ cất vào người, rồi nhanh chóng ra khỏi cửa đi về hướng Tây.

Một lát sau đã đi tới cửa chính Kinh Lôi Phủ, xuống ngựa nói:

- Ta tìm Bộ tướng quân.

Người gác cổng nhận ra thân phận của Lãnh Quan ngữ, để chàng đi vào. Ở chái nhà sớm có người đón chàng vào phòng khách, dâng nước trà, đi vàothông báo.

Lãnh Quan Ngữ đợi rất lâu, không có ai đến, liền đặt hộp gỗ lên bànchuẩn bị đi về, chợt nghe ngoài hành lang có tiếng một nữ tử:

- Lưu Tiên, ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc ai làm ngươi bị thương vậy? Ta nhất định sẽ hỏi tội chém đầu kẻ đó.

Trong giọng nói của Bộ Lưu Tiên cố kiềm chế sự kiên nhẫn:

- Ta nói rồi, là ta không cẩn thận.

Giọng nữ kia ngang ngược:

- Sao thế được? Nào có ai tự biến mình thành như này? Lẽ nào…là nữ nhân cào ngươi?

Trong giọng nói mơ hồ như khóc.

- Công chúa xin đừng nói bừa.

Giọng điệu của Bộ Lưu Tiên dần trở nên nặng nề.

- Chẳng phải ta nói là không có ai thì có thể gọi tên của ta mà, có phải ngươi đã thật sự có nữ nhân khác…

Nghe thế, Lãnh Quan Ngữ đã biết nữ tử này là Tiễn Vân công chúa, cũng không ngờ vị công chúa kiêu căng ai cũng biết này lại nhân nhượng vớiBộ Lưu Tiên đến vậy, xem ra quan hệ giữa hai người đó không tầm thường.

Nghe tiếng bước chân đến gần, Lãnh Quan Ngữ tiến thoái lưỡng nan, BộLưu Tiên một chân đá vào cửa, ngước mắt lên nhìn thấy Lãnh Quan Ngữ, lập tức mặt đỏ bừng, trong lòng biết những lời vừa rồi mình nói Lãnh QuanNgữ đã nghe thấy, hắn chán nản chỉ muốn quay người lại bóp chết Tiễn Vân công chúa mà thôi.

Hôm nay hắn vừa về phủ thì đã bị Tiễn Vân công chúa dính lấy, liêntục chất vấn vết thương trên trán hắn. Hắn là người ôn hòa điềm tĩnh màcũng không kìm chế được, nghe người hầu báo là có khách tới, hắn chỉ nói một câu là đã biết, nhưng không ngờ khách tới lại là Lãnh Quan Ngữ.

Lúc này, Tiễn Vân công chúa cũng theo vào. Lãnh Quan Ngữ khom người chào.

Tiễn Vân công chúa nhướn mày hỏi:

- Lãnh hộ vệ, mới sáng sớm ngươi tới đây làm gì?

Lãnh Quan Ngữ cầm lấy hộp gỗ trên bàn, đáp:

- Ta tới đưa cho Bộ tướng quân cái này.

Hai mắt Tiễn Vân sáng lên:

- Hả? Ngươi biết chuyện hắn bị thương? Nói mau, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Lãnh Quan Ngữ liếc Bộ Lưu Tiên, nói:

- Đêm qua, ta cùng với Bộ tướng quân săn bắn ngoài thành, hắn khôngcẩn thận bị chim quái cào thương. Cho nên ta mang thuốc đến cho hắn.

Sắc mặt Tiễn Vân lập tức nguôi giận, liếc xéo Bộ Lưu Tiên, gắt giọng:

- Sao ngươi không nói sớm? Làm hại người ta nghĩ lung tung.

Bộ Lưu Tiên thấy cả người lạnh ngắt, kinh ngạc không nói nên lời.

Lãnh Quan Ngữ thầm buồn cười, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, trả lời:

- Chắc là Bộ tướng quân không muốn công chúa lo lắng.

Bộ Lưu Tiên càng nghe càng thấy không bình thường, vội nói:

- Ta và Lãnh hộ vệ còn có việc phải bàn bạc, ngày khác công chúa đến nhé.

Tiễn Vân cười nói:

- Được. Ta về cung trước đây.

Nàng đi ra đến cửa, bỗng xoay người lại, nói:

- Các ngươi lần sau đi săn bắn nhớ nói với ta một tiếng, ta đi cùng với các ngươi.

Thấy Bộ Lưu Tiên gật đầu thì nàng mới hài lòng rời đi.

Bộ Lưu Tiên quay người lại, thấy nét mặt luôn luôn lạnh lùng của Lãnh Quan Ngữ ẩn chứa ý cười, liền đỏ mặt.

Lãnh Quan Ngữ thấy vị đại tướng quân được gọi là Kinh Lôi sắc mặt lúc nào cũng trầm tĩnh này chỉ trong thời gian ngắn mà đã hai lần đỏ mặtngượng ngùng, thật sự không kìm được phì cười ra, hai gò má trắng mịnkhẽ ửng hồng, ánh mắt rạng rỡ, lúm đồng tiền khẽ ẩn hiện trên khóemiệng, một sự thanh lệ lay động lòng người không thể diễn tả được.

Bộ Lưu Tiên nhìn mà ngây người.

## 9. Chương 9: Vô Số Hồ Điệp Hình Thành Một Thanh Thế Lớn Bay Thẳng Lên Trời, Như Đàn Ong Mật Bay Lượn

Mặt trời ngả về phía Tây, giờ Dậu vừa qua, đường núi trong rừng đã tụ những tầng sương khói mỏng bị ánh mặt trời chiều đỏ rực còn sót lạichiếu nhuộm thẫm làm ánh lên những màu đỏ thẫm tím nhạt như tấm mạng tolớn quái dị bao phủ khắp nơi.

Tiêu Vô Cấu đứng dưới chân núi Kim Việt Sơn nhíu mày trầm tư.

Bọn họ đêm qua đã buộc ngựa ở chỗ này, hôm nay chỉ còn lại năm dâycương và một bãi máu loãng. Xung quanh cỏ dại trong vòng hơn mười trượng giống như bị một khối đá lớn ép chặt lấy bị hãm sâu ở trong lòng đất,trên mặt đất có những dấu vết móng vuốt hỗn loạn, vô cùng lầy lội.

- Kha Nhung, ngươi thấy sao?

Tiêu Vô Cấu hỏi một người trong đó.

Kha Nhung là người nhiều tuổi nhất trong ba người, lập tức bước tới hai bước, trả lời:

- Nhìn những dấu vết móng vuốt này, như là mãnh thú giữa rừng.

Tiêu Vô Cấu cười lạnh nói:

- Mãnh thú này vừa ăn thịt ngựa của chúng t, chúng ta phải tìm ra, lột da của chúng. Các ngươi hãy đi tìm xung quanh đi!

Ba người vâng lệnh đi.

Tiêu Vô Cấu chợt thấy Thẩm Hi Vi ngồi dưới tán cây cả nửa ngày khônghề động tĩnh gì, liền bước lên xem, không kìm được lắc đầu khẽ thở dài:

- Thật sự chưa từng thấy ai có thể ngủ dễ như này.

Chỉ thấy hai mắt nàng nhắm nghiền, hàng lông mi dài phủ lên đôi mắt,đôi môi mọng đỏ diễm lệ, sống mũi thẳng thanh tú, làn da dưới ánh nắngmàu ngà sáng bóng, hai vết xước trên gò má trái càng tăng thêm nét quyến rũ kỳ lạ trên khuôn mặt nàng.

Tiêu Vô Cấu nhìn nhìn, nét mặt ngăm đen bất giác chợt hiện lên nụcười, nghĩ thiếu niên tuấn mỹ này thật quá kỳ cục, lúc ngủ sáy thậtgiống nữ tử mảnh mai, quả thực khác hẳn với hình ảnh thiếu niên ngangngược hay trợn mắt dữ dằn với hắn.

Khoảng chừng thời gian một nén hương, Kha Nhung dẫn đầu quay lại, bất ngờ nhìn thấy tướng quân của mình bình thường vô cùng dũng mãnh uy vũlại đang ngồi xổm trước vị thiếu niên kia, nụ cười trên mặt, trong mắtlộ ra tia dịu dàng khiến y không khỏi kinh hãi.

Sắc mặt Tiêu Vô Cấu đỏ lên, đứng dậy hỏi:

- Có phát hiện gì không?

Kha Nhung lắc đầu nói:

- Không. Gần đây không có phát hiện gì ngoài một hài cốt đã bị cụt tay chân, ngay cả một vết máu cũng không có.

Nói xong, thình lình phía tây đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợhãi, ngay sau đó là tiếng hòn đá lớn rơi xuống nước “bùm”một tiếng.

Kha Nhung không đợi Tiêu Vô Cấu chỉ bảo đã phi thân chạy đi.

Tiêu Vô Cấu định nhấc chân phi theo, chợt nhớ ra núi rừng này quỷ dị, không thể để tiều thư đồng này ở lại trong rừng được. Vì vậy hắn nhẹnhàng ôm nàng vào lòng, bay nhanh đến nơi vừa phát ra tiếng kêu.

Trên một cây cổ thụ ngay tại vách đá có một hồng y nữ tử đang đongđưa sắp rơi. Dưới vách đá là một hàn đàm sâu thẳm xanh biếc, dưới ánhnắng mặt trời lấp lánh rực rỡ.

Tiêu Vô Cấu ra hiệu bảo Kha Nhung cứu người.

Kha Nhung từ dây cuốn trên vách đá phi thân xuống, tay trái rút kiếmcắm vào thạch bích để đỡ cơ thể, tay phải rút dây lưng quấn lấy chạc cây gần như sắp gãy, nói với cô gái kia:

- Cô nương, ngươi hãy dùng dây lưng buộc vào người, ta sẽ kéo ngươi lên.

Nữ tử kia nghe lời lấy dây lưng buộc vào ngươi, hai chân Kha Nhungđạp vào vách đá rút kiếm mươn lực phi thân nhảy lên trên vách đá.

Nữ tử kia hai chân vừa đáp xuống đất, vẫn kinh hoảng ngồi bệt xuống đất.

Kha Nhung liên tục gọi hai tiếng:

- Cô nương, ngươi không sao chứ?

Tiêu Vô Câu thấy nữ tử kia dung mạo đẹp đẽ, trong mắt ngấn lệ khiến người khác cảm thấy thương xót.

- Cô nương, cô tên gì? Sao lại rơi xuống vách núi?

Nữ tử ngước đôi mắt lóng lánh ngấn lệ lên, nói:

- Ta là tên là Thái Y, là dược nông dưới chân núi, chạng vạng lúc tahái thuốc xong xuống núi thì tháy trong rừng có một đôi hồ điệp màu lamrất lớn, liền đuổi theo bắt, trên đường theo dõi chúng tới đây, nào ngờhồ điệp đột nhiên bay xuống dưới vách núi dưới chân núi, ta không cẩnthận liền ngã xuống.

Nói xong liền khom người cảm tạ.

Kha Nhung bước tới nâng nàng dậy.

Lúc này, Thẩm Hi Vi đã tỉnh dậy, nghe nói đến hai chữ “hồ điệp”, liền liên tưởng tới chuyện của ca ca, trong lòng khẽ lay động.

- Hồ điệp?

Tiêu Vô Câu hơi trầm ngâm, nhíu mày quan sát địa thế núi, chỉ thấybốn phía rừng sâu núi thẳm, địa thế núi hiểm trở, quái thạch trên váchnúi cao chót vót, dưới bóng đêm giống như là đầu con quái thú ẩn núp, vô cùng khiếp hãi đáng sợ.

- Cô nương phát hiện hồ điệp ở đâu, có thể dẫn chúng ta đến xem được không?

Nữ tử gật đầu, dân bọn họ xuyên qua rừng vượt qua đá, ước nửa canhgiờ đi tới một khu rừng rậm rạp âm u cây rậm che phủ kín hết, trước mắttoàn kỳ hoa dị thảo, nở rực xán lạn tươi đẹp như một vườn hoa thiênnhiên, dưới ánh trăng càng tỏa ra mùi hương thơm ngát đậm đặc u lạnh.

Trên những cành lá hoa lớn xanh biếc dày đặc thình lình có vô số hồđiệp đủ màu sắc như xanh biếc xanh lam tím nhạt vàng rực…vô cùng mỹ lệmê hoặc lòng người, đầu chúc xuống dưới, đuôi chổng lên trời, nằm yênbất động, con nào cũng to cỡ bằng miệng bát.

Đám người Tiêu Vô Cấu lập tức kinh sợ không nói được lời nào.

Một lát, Kha Nhung mới giật mình nói:

- Sao lại có hồ điệp lớn như vậy?

Thẩm Hi Vi mấy năm nay đã từng đi theo ca nên biết những hồ điệp nàyrất cổ quái, trong lòng nàng sốt ruột mà phát ra những tiếng lầm bầmtrong cổ họng.

Tiêu Vô Cấu cúi xuống thấy nàng nhíu mày mắt mở to, thái độ lo lắng, trong đôi mắt sáng ngời như có điều muốn nói. Hắn cũng không đành lòngliền ra tay giải huyệt đạo thả nàng ra.

Thẩm Hi Vi bị điểm huyệt cả ngày, hai chân tê dại vừa mới đứng lênthì suýt nữa lại ngã nhào xuống, Tiêu Vô Cấu nhanh tay đỡ lấy, nàng hung dữ lườm hắn một cái, như muốn nói:

- Chờ lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi.

Lúc này, nử tử kia thấy rất nhiều hồ điệp mỹ lệ, không kìm được than một tiếng, cúi xuống định bắt một con bướm màu tím.

Thẩm Hi Vi quát lên:

- Đừng động vào!

Nữ tử kia giật mình vội rút tay về, nhưng đầu ngón tay đã chạm vàolớp phấn trắng mỏng của con bướm. Con bướm màu tím hoảng sợ bay lên, làm hồ điệp của toàn bộ vườn hoa cũng đồng loạt bay lên không trung.

Kha Nhung tay nắm chặt thanh bội kiếm, kéo nữ tử kia lui ra sau haibước. Tiêu Vô Cấu cũng nắm tay Thẩm Hi Vi, kéo nàng ra sau lưng mình.

Vô số hồ điệp hình thành một thanh thế lớn bay thẳng lên trời, nhưđàn ong mật bay lượn trong khoảng không trước khi hút mật nhưng lại bịkhu rừng rậm rạp ngăn trở, vỗ cánh phát ra những tiếng ong ong ầm vangtrầm thấp.

Màu sắc cánh hồ điệp chợt hồng chợt xanh, màu sắc biến thay đổi biến ảo bất định.

Tiêu Vô Cấu chăm chú nhìn trong chốc lát mới phát hiện, cánh của đànhồ điệp này trong suốt, hai cánh chỉ khi lượn dưới ánh trăng thì mớihiện ra màu sắc, tươi đẹp mỹ lệ huyền ảo, trên cánh lấm tấm những hìnhdạng hoặc tròn, hoặc dẹt, cỡ cũng không giống nhau, nhưng không nhiềukhông ít chỉ có sáu màu.

Hắn chưa từng gặp phải loài hồ điệp quái dị như vậy nên vô cùng kinhngạc, chợt nghe Thẩm Hi Vi khẽ “ý” một tiếng, liền ngạc nhiên hỏi:

- Sao vậy? Ngươi biết hồ điệp này?

Thẩm Hi Vi chợt nhớ lại lúc ở Tuyết Vực đã từng nghe pháp sư mật tông nhắc tới một loại hồ điệp, vũ điệu nổi bật, có dẫn dắt ma lực yêu khí,nhưng lúc này nàng vẫn chưa hết sự tức giận, vì vậy hừ mũi:

- Biết cũng không thèm nói với ngươi.

Đúng lúc này, chợt nghe xa xa có những âm thành quái dị nổi lên, banđầu như những tiếng lay động khe khẽ của hai ba phiến lá rụng trong gióđêm, lát sau lại giống như xào xạc rung động của lá cây cuồn cuộn xuyênqua khu rừng trong gió thu.

Tiêu Vô Cấu thay đổi sắc mặt, quát lên:

- Cẩn thận, có xà.

Trong khoảnh khắc, đã nghe được bốn phía tiếng xèo xèo của xà độc, một mùi tanh hôi nồng nặc đập tới trước mặt.

Thẩm Hi Vi kinh hãi ngẩng lên nhìn cây cối trên đỉnh đầu mình, vừanhìn lên lập tức hét toáng. Thì ra trên cây cũng đã có không ít con xàxanh đỏ chiếm cứ.

Nữ tử phía sau Kha Nhung sợ quá như sắp ngất vội nhào lên lưng gã.Kha Nhung xoay người lại ôm lấy nàng, tay phải rút bảo kiếm ra.

Trong lòng Thẩm Hi Vi sợ hãi, lúc này cũng bất chấp mọi thứ nhảy lên người Tiêu Vô Cấu, ôm chặt lấy cổ hắn.

Tiêu Vô Cấu hai tay ôm lấy lưng nàng, nét mặt trang nghiêm nhưngtrong lòng thì cười thầm không ngớt, không nghĩ tiểu tử không sợ trờikhông sợ đất này lại sợ rắn.

Lúc này, đàn rắn đã chen chúc chui ra, đầu ngọ ngoạy, ngẩng lên hámồm nhả ra những âm thanh sì sì không dứt, mùi hôi tanh càng nồng nặchơn.

Trong dạy dày Thẩm Hi Vi bị đảo lộn, không thể kiềm chế được nữa oạcmột cái đã nôn lên lưng Tiêu Vô Cấu. Tiêu Vô Cấu tức thì dở khóc dởcười.

Kha Nhung xung phong liều chết xông ra ngoài, Tiêu Vô Cấu giữ cổ tay gã lại, la lên:

- Từ đã!

Kha Nhung sửng sốt, đã thấy đàn rắn lủi tới trước mặt, trườn qua bọnhọ trườn đi về hướng tây nam. Không bao lâu thì đàn rắn đi hết. Haingười nín hơi tĩnh khí, vẫn còn cảm thấy sự lãnh lẽo phía dưới chân.

Kha Nhung thở phào một hơi, trên trán đã đẫm mồ hôi hột.

Tiêu Vô Cấu nghĩ việc này có chút cổ quái, lập tức nói với Kha Nhung:

- Trước tiên ngươi hãy đưa vị cô nương này quay về, ở dưới chân núi chờ ta, ta đi xem một chút rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Kha Nhung nói:

- Tướng quân…

Tiêu Vô Cấu quát:

- Đi nhanh đi!

Kha Nhung không dám trái lệnh, đành phải ôm nữ tử kia quay người xuống núi.

Tiêu Vô Cấu nắm tay Thẩm Hi Vi theo dõi đàn rắn trườn đi mất ướcchừng khoảng nửa canh giờ, trước mắt là một sơn cốc sâu, bên cạnh là cây tùng vững chãi, cành lá tươi tốt, dưới ánh trăng ảm đạm bóng cây lắclư, xanh biếc.

Một hắc y thiếu niên đứng trên bãi cỏ, dáng người thẳng tắp ngọc thụlâm phong, tay cầm một thiết trượng màu đen hình thù kỳ lạ, mặt giấu ởtrong bóng tối, chỉ có đôi mắt trong suốt kia là sáng rực.

Lúc này, đàn rắn đã vây quanh thiếu niên kia, ngẩng đầu sì sì, mùi hôi tanh xông lên tận trời.

Thiếu niên kia ngẩng đầu ưỡn ngực đứng trong đàn rắn, lặng im không nói.

Thẩm HI Vi vừa thấy thiếu niên kia, bật thốt:

- Hả? Là hắn!

Tiêu Vô Cấu nghĩ thân hình thiếu niên kia có chút quen mắt nhưng không nhớ ra đã gặp ở đâu, liền hỏi:

- Ngươi quen biết hắn?

Thẩm Hi Vi nói khẽ:

- Không quen, nhưng tối qua hắn có cứu ta.

Tiêu Vô Cấu định hỏi tỉ mỉ cụ thể tình hình, chợt nghe trên không trung vang lên những âm thanh quái dị sắc bén:

- Tiểu tử thối, rốt cuộc ngươi là ai mà nhiều lần phá hỏng chuyện hay của ta?

Hắc y thiếu niên cười vang nói:

- Ngươi thuần phục rắn của ngươi, ta hái dược của ta, nào ta có phá hỏng chuyện của ngươi?

Giọng nói trầm thấp khàn khàn chứ không trong trẻo thuần khiết như hôm qua nữa.

- Tiểu tử thối, dược đầy trong núi ngươi không hái, hết lần này tớilần khác lại hái dược mà xà của ta dùng, đấy chẳng phải là người đốinghịch với ta chứ còn là gì?

Hắc y thiếu niên không đáp mà hỏi lại:

- Vì sao ngươi lại thuần dưỡng những độc xà này, chuẩn bị làm gì?

- Bớt nói nhảm đi, mau giao thảo dược ra đây.

Trong giọng nói chứa đầy sự phẫn nộ.

Hai người Tiêu Thẩm không thấy được bóng dáng người này, chỉ nghe âmthanh chợt xa chợt gần, lúc đông lúc tây, thay đổi liên tục.

Hắc y thiếu niên cố ý thở dài:

- Haizz, thảo dược này đã bị ta nấu cơm rồi, sớm biết thế thì ta chịu đói bụng một chút, đem bán số dược đó cho ngươi kiếm được một khoản.

Người kia giận giữ cười:

- Ha ha…vậy thì đành phải bắt ngươi để xà cưng của ta ăn thôi.

Một âm thanh rõ ràng xuyên qua không trung, một làn khói nhè nhẹ lượn lờ tản ra, dưới ánh trăng sáng tỏ như có một con kim xà từ không trungtrườn tới.

Dưới tàng cây bên trái sơn cốc chẳng biết từ bao giờ đã đứng đó mộtbóng người cao gầy, từ đầu đến chân bọc một trường bào màu trắng, ốngtay áo bên trái phát sáng.

Đàn rắn bị làn khói mỏng nhè nhẹ phun tới, lập tức náo loạn, mấynghìn chiếc lưỡi đỏ phập phồng lay động, đồng loạt trườn vọt lên ngườihắc y thiếu niên.

Trong lòng Thẩm Hi Vi thấy run sợ, thiếu niên kia lại không chút sợ hãi, cười ha ha nói:

- Chỉ sợ những bảo bối này của ngươi không dám ăn ta thôi.

Miệng thì nói nhưng lại không dám chậm chễ, thiết trượng trong taynhanh chóng múa lên, chỉ thấy dưới ánh trăng mênh mông, luồng bạch quang loang loáng trong suốt như hoa tinh lóe ra, đàn xà bắn ngược ra ngoài,máu bắn vào không trung, đàn xà rối loạn, bị đánh rơi liên tục, giốngnhư biển rắn cuồn cuộn.

Thị lực Tiêu Vô Cấu hơn người, phát hiện dưới thiết trượng của hắc ythiếu niên có một vòng bánh răng sắc bèn màu bạc, khi múa lên thì chiếcvòng xoay nhanh như gió, thân rắn vừa đụng phải đều bị chém đứt.

Người mặc áo bào trắng thấy đàn xà đều bị tử thương, vừa thương tiếcvừa phẫn nộ, trong miêng liên tục phát ra những tiếng huýt nhỏ dài sắcbén quái dị, đàn xà lại một lần nữa ùn ùn lủi đến tấn công.

- Tiểu tử thối, để ta xem ngươi có thể chống chọi được bao lâu?

Hắc y thiếu niên nhún người nhảy lên, quanh người mơ hồ lóe lên ánhsáng băng phách rực rỡ, giống như một luồng điện xé lên trời cao. Y lăng không nhảy lên một cành cây nhỏ yếu, gió thổi tà áo bay phất phơ, y bẻmột cành cây khô, tiếng cười trong trẻo trong gió vọng đến:

- Ầy, ngươi đừng tức giận. Là ta cố ý chuẩn bị lửa dành cho xà cưng của ngươi..

Nói xong, hỏa quang trong tay sáng ngời, đã dấy lên hai ngọn đuốc.

Y nắm cây đuốc chợt ẩn chợt hiện bay qua vài lần, từng cây cổ thụ lập tức bốc cháy bừng bừng, lửa cao tới tận trời. Y mạnh mẽ vung thiếttrượng, những cành cây bị thiêu cháy rơi xuống, vô số ánh lửa nhanhchóng cắt bầu trời đêm, thoáng cái như trận mưa sao sa sán lạn hoa mỹ.

Đàn rắn sợ lửa, lập tức trận tuyến rối loạn, không ngừng bỏ chạy.Người mặc áo bào trắng vẫn liên thanh huýt sáo nhưng không thể nào khống chế được.

Hắc y thiếu niên đứng ở trên cao, cười to nói:

- Thế nào? Lão đầu, ngươi hài lòng chưa?

Lúc này, Tiêu Vô Cấu mới nhìn rõ khuôn mặt của hắc y thiếu niên, trên mặt có hơn mười vết sẹo đen tím rất sâu chằng chịt, thật sự quá xấu xí, bị ánh lửa đỏ rực chiếu vào lại càng kinh hãi đáng sợ.

Người mặc áo bào trắng tức đến run người, mắng:

- Tiểu tử thối, là ngươi tự tìm đường chết.

Hắc y thiếu niên vẫn ngữ khí cợt nhả:

- Tức giận vậy sao? Ngươi tuổi đã cao, vui đùa một chút mà đã khôngchịu nổi rồi. Bỏ đi bỏ đi, đêm nay chơi đến đây thoi. Ta cũng nên về ngủ thôi.

Nói xong ngửa mặt lên trời ngáp một cái, xoay người định chạy lại tựa như vô ý liếc nhìn về phía hai người Tiêu Thẩm đang ẩn nấp, sau đó thảngười nhảy vút vào trong khu rừng sâu, biến mất không hình bóng.

Người mặc áo bào trắng thấy không thể đuổi theo, lại nhớ tới đàn rắn, huýt sáo vài tiếng, tay áo phất nhẹ phi thân đuổi theo đàn rắn.

Cho đến lúc này, Tiêu Vô Cấu vẫn không nhìn thấy tướng mạo của ngườikia, chỉ thấy mười móng tay của gã ta đều là màu xanh thẫm, lúc cử độngthì phát ra một màu sáng u lam quỷ dị.

Lúc này, hai người Tiêu Thẩm mới đứng dậy, thấy đáy cốc lửa cháy rung trời, trên đầu trăng sáng nhô cai, trong vắt như được gột rửa không hềgiống với màn kinh hồn vừa rồi.

Thẩm Hi Vi bỗng nhiên thấy buồn ngủ, liền ngáp một cái.

Tiêu Vô Cấu sớm biết tính thèm ngủ nàng, đang định pha trò, chợt ngửi thấy một mùi thơm lạ lùng, trong lòng thầm thấy không ổn, đang định nín thở, chợt thấy sau lưng tê rần, huyệt đạo đã bị người ta điểm rồi.

Trong mơ màng, bóng trắng chợt lóe lên, có một giọng nói lanh lảnh gian xảo vang lên:

- Không bắt được tiểu tử thối kia, vậy mượn hai người các ngươi làm thức ăn cho cục cưng của ta vậy.

## 10. Chương 10: Cô Gái, Hồ Điệp, Độc Xà, Con Nhện, Người Mặc Ào Bào Trắng, Hắc Y Thiếu Niên…

Người mặc áo bào trắng từ phía sau bắt lấy hai người Tiêu Thẩm đi tới một huyệt động đen tuyền, ném hai người nằm trên mặt đất, cười quái dịnói:

- Trước tiên để các ngươi nằm đây đã, đợi ta bố trí tốt cho cục cưng của ta xong sẽ quay lại chơi đùa với các ngươi.

Nói xong, lại huýt sáo lên.

Tiêu Vô Cấu cảm nhận từng đợt lạnh lẽo dưới chân, giống như có vật gì không ngừng nhúc nhích, còn chưa nghĩ ra là vật gì, thì ngay bên traiđã vươn tới một đầu lưỡi phân nhánh đỏ tươi, là một con xà màu than chìdài nhỏ. May mà hắn là người can đảm, không đến mức bị sởn tóc gáy.

Mà con xà này cứ trườn quanh trên người hắn, cuốn lấy cánh tay cuộn lên bụng hắn.

Hắn nghiêng nhìn sang Thẩm Hi Vi, thấy trên người nàng cũng có mộtcon xà đang cuốn lấy, đuôi rắn quấy lấy hai chân đầu hướng về cổ tay,một con nằm vắt ngang qua bụng nàng, đầu đang dừng ở chiếc cổ bất độngcủa nàng, chiếc lưỡi đỏ không ngừng thè ra rút vào.

- Cục cưng thật nghe lời, đây là phần thưởng cho các ngươi đó.

Quái nhân mặc áo bào trắng bỗng hướng về hai người bắn ra hai luồngmàu đen, Tiêu Vô Cấu cảm thấy một mùi hôi tanh sượt qua mặt, còn chưakịp nhìn rõ là gì, đầu con rắn kia đã nhanh như chớp nuốt vật đó vàobụng.

Quái nhân áo bào trắng cười the thé hai tiếng, nói với Tiêu Vô Cấu:

- Trong người ngươi đã trúng mê điệt hương của ta, có thể chống đỡlâu như vậy, công lực cũng không tồi. Nhưng, nếu ngươi muốn chạy trốn,hắc hắc…cục cưng của ta có độc, chỉ cần ngươi động đậy chút thôi, nó sẽcắn đứt cổ ngươi. Hắc hắc..

Nói xong, quái nhân áo bào trắng lóe lên, tiếng nói đã đi xa.

Không cần gã nói, Tiêu Vô Cấu cũng biết xà này có kịch độc. Huyệt đạo của hắn bị điểm, không thể động đậy, chỉ âm thầm hy vọng Thẩm Hi Viđừng lên tỉnh lại, bằng không bị xà độc cắn trúng, sợ là khó mà chữa trị được.

Công lực hắn thâm hậu, mặc dù trúng mê hương, huyệt đạo lại bị điểm,nhưng thần trí vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ thấy huyệt động cao ước chừnghai trượng, bên trong động ẩm ướt, loạn thạch trùng điệp, tanh tưởi nồng nặc, bên trong đen kịt u ám sâu không thấy đáy, không biết là nơi nào.

Từ nhỏ hắn đã được ân sư thu dưỡng, từng ở trên núi này luyện võ hơnmười năm nhưng chưa từng gặp phải chuyện kinh hãi quỷ dị như đêm nay,lại càng không hề biết trong núi lại có huyệt động thần bí như vậy.

Hắn nhất thời không nghĩ ra được nguyên do trong đó, liền nhắm mắttĩnh tâm, vận nội công giải huyệt. Nào ngờ thủ pháp điểm huyệt của quáinhân áo bào trắng quá kỳ quái, ngay cả hắn thay đổi ba loại nội công tâm pháp mà cũng không thể giải huyệt đạo được, chợt hắn nhớ đến phươngpháp Thuần Dương Tâm Kinh mà năm ngoái sư phụ vừa truyền thụ liền vộivàng vận khí đẩy nhanh kinh mạch, giây lát, khí huyết bị tắc đã lưuthông, hai tay đã có cảm giác, trong lòng vui mừng nhưng không dám vọngđộng.

Lúc này, bên trong động bỗng truyền đến những tiếng sột soạt, đất đá cuồn cuộn không ngừng.

Tiêu Vô Cấu chăm chú nhìn, thấy dưới mặt đất vươn lên hai móng vuốtsắc bén to như cây đũa, một lớp lông tơ màu trắng bạc bao phủ trên mặtđất, đang không biết là vật gì, thì dưới đất đã chui lên, rõ ràng là một con nhện cực lớn lông lá xù xì, cả người đen kịt, móng vuốt trắng phau, ở giữa có một lớp lông tơ màu vàng nhạt.

Tiêu Vô Cấu hoảng hốt, biết càng là con nhện màu sắc lốm đốm thì độctính càng mạnh, trong lòng vô cùng lo lắng, sao trong rừng này lại nhiều độc vật đến vậy? Đang chưa nghĩ ra đối sách, chợt thấy chân tay đượcnới lỏng ra, con xà trên người đã lủi đi, dây dưa với con nhện kia,những con độc xà khác cũng nhanh chóng thoát ra, quấn lấy bốn chân connhện kia.

Tiêu Vô Cấu lúc này bất chấp thấy trận đại chiến của nhện xà, vộivàng ôm Thẩm Hi Vi đang nằm im trên mặt đất chạy đi. Vừa chạy tới miệngcửa động, một luồng kình phong mạnh mẽ đập vào mặt liền vội vàng nghiêng người tránh qua.

- Tiểu tử giỏi lắm, không ngờ ngươi lại giải được huyệt đạo.

Trong giọng nói của quái nhân áo bào trắng mang theo tia kinh ngạc,vừa nói chân tay vừa đánh ra liên tục bảy tám chiêu, chiêu nào cũng độcác.

Tiêu Vô Cấu lo lắng làm Thẩm Hi Vi bị thương, vội xuất ra tuyệt đỉnhcông phu “Thiên ngoại trích tinh”, thân ảnh như thần quang ly hợp, nhanh như tia chớp.

Quái nhân áo bào trắng thấy thân pháp Tiêu Vô Cấu tinh diệu, ôm theo một người như không, không kìm được khẽ “a” một tiếng.

Lúc này, trong huyệt động bỗng nhiên hiện ra hai bóng người, cũng mặc áo bào trắng quấn khắp người, trong tay nắm hai con nhện và xà chết,đôi mắt u lạnh như ma quỷ đảo qua Tiêu Vô Cấu, rồi lại hướng sang quáinhân áo bào trắng cười lạnh một tiếng, nói:

- Ngạc nhiên!

Tiêu Vô Cấu thấy hai người này võ công quỷ dị, không dám khinh địch, cúi người đặt Thẩm Hi Vi dưới tàng cây, cao giọng nói:

- Hai vị là ai? Sai khiến những độc vật này là có ý gì?

Người kia cười nhạt không đáp, cổ tay rung lên, hai con xà mềm nhũnbỗng nhiên như được chữa thương, nhắm tới hai mắt hắn mà lao tới, thếtới nhanh như tinh hỏa, như vô số con rắn di chuyển.

Tiêu Vô Cấu khẽ nghiêng người, cách một khoảng không song chưởng khẽvỗ vào thân con rắn, một chưởng này không hề phức tạp, vô cùng bình thản nhẹ nhàng, gió đêm trong rừng núi đột nhiên khẽ ngưng.

Người kia cảm giác một luồng nội kình báo đạo mạnh mẽ từ song chưởngnhư sấm chớp đập thẳng vào ngực, trong bụng đảo lộn như có vật gì muốnđẩy ra khỏi cổ họng, vội vàng thầm vận công điều tức, nuốt ngụm máu muốn hộc ra trở lại vào bụng, không dám khinh thường hắn nữa.

Tiêu Vô Cấu lui nửa bước, cũng không kìm được thất kinh: người này có thể tiếp một chưởng của mình mà dường như không sao?

Hắn lo lắng cho Thẩm Hi Vi nên không muốn dây dưa cùng hai người này, liền ra tay xuất “Đạn trần phất y chưởng” tuyệt học cả đời mình, nétmặt người kia trùm khăn trắng toát nên hắn không nhìn thấy khuôn mặttrắng bệch như tờ giấy kia của gã, chỉ bất ngờ vì gã đã tiếp được mộtchưởng của mình.

Quái nhân áo bào trắng biết đồng bọn của mình đã thua, mặc dù ngạcnhiên với công lực thâm hậu của Tiêu Vô Cấu, nhưng vẫn không bỏ qua chongười đó, cười lạnh nói:

- Hắc hắc, ngạc nhiên.

Người kia giận giữ nói:

- Kim lão nhị, ngươi nói mát gì đó, trước tiên hãy giải quyết tên tiểu tử này, rồi ta và ngươi tính toán ân oán cũng không muộn.

Quái nhân áo bào trắng được gọi là “Kim lão nhị” hừ một tiếng, nângchưởng nhanh như gió mạnh như sấm chớp đánh về phía sau lưng Tiêu VôCấu.

Sau đó người kia cũng phi thân đến, khi cổ tay lật một cái để tấncông thì con xà trong tay bỗng nhiên tách ra, nát vụn rơi xuống…thì raxương cốt của xà đã bị chưởng lực Tiêu Vô Cấu làm nát bấy.

Ngay tức khắc, Tiêu Vô Cấu lật tay bắn hồng quang ra, chỉ nghe “bùm” một tiếng nổ, quái nhân áo bào trắng giống như diều đứt dây bị bắn rangoài hai trượng, quần áo huyền y của Tiêu Vô Cấu bay phần phật tronggió, trong mắt thần quang lưu chuyển, tinh khí mãnh liệt.

Người kia bật thốt lên:

- Đạn trần phất y chưởng!

Tiêu Vô Cấu thấy người kia biết Đạn trần phất y chưởng cũng vô cùng thất kinh.

Cần phải biết là, môn võ công này chính là ân sư Bộ Khinh Trần củahắn sáng chế ra. Ba mươi năm trước, Bộ Khinh Trần ở tại Nhạn Phong dưỡng tâm, trên Nhạn Phong quanh năm sương mù vấn vít, sương khói tràn ngập,mỗi khi ông ngắm trắng tất sẽ vẫn công xua tan sương mù, vì vậy từ đóngộ ra một loại chưởng pháp, lấy tên là “Đạn trần phất y chưởng”. Chưởng pháp này nhẹ nhàng phiêu dật, mỗi một chiêu nhìn có vẻ hời hơt, nhưngkỳ thực uy lực kinh người, nội lực kéo dài.

Lập tức lớn tiếng quát:

- Các ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao lại ở trong Kim Việt SƠn làm những việc quỷ dị thần bí?

Hai người kia không đáp lời, hai mắt đảo ngược nhìn thoáng qua nhau, rõ ràng là có kiêng kỵ đối với chưởng pháp của hắn.

Quái nhân áo bào trắng bỗng nhiên ngửa đầu huýt lên tiếng huýt sáodài thê lương, lập tức, ở sâu trong khu rừng cũng vang lên một tiếnghuýt sáo trong trẻo, hai tiếng huýt sáo này cùng tiếp ứng qua lại, vôcùng có uy thế.

Tiếng huýt sáo này lúc đầu còn đang xa xa, bất chợt đã gần đến hơn mười trượng.

Tiêu Vô Cấu biết gã kia kêu gọi đồng bọn cũng chẳng để trong lòng, quay sang nhìn Thẩm Hi Vi dưới tàng cây.

Vừa nhìn, lập tức sắc mặt biến đổi lớn.

Chỉ thấy dưới tàng cây trống không, không có bóng dáng một ai.

Tiêu Vô Cấu quay mạnh người lại, trong đôi mắt đen kịt tỏa sát khí bức người:

- Các ngươi đã giấu người đi đâu rồi?

Quái nhân áo bào trắng cười quái dị:

- Chúng ta không giấu người, chúng ta chỉ ăn thịt người.

Lúc này Tiêu Vô Cấu đâu còn tâm trạng mà nhiều lời vô ích với gã, lập tức rút nhuyễn tiên bên hông ra, vung lên đón gió, lá cây bốn phía lậptức thưa thớt rụng xuống, trong khu rừng tràn ngập sát khí.

Bỗng nhiên, phía sau có một luồng kình phong mãnh liệt ập đến hướng về mấy huyệt đạo lớn phiá sau lưng.

Tiêu Vô Cấu cười lạnh một tiếng, cũng không hề quay đầu lại, lăngkhông nhuyễn tiên lật ngược về sau, chỉ thấy dưới ánh trăng yếu ớt, máutươi bắn tung tóe rơi xuống lả tả như mưa.

Trong không trung ngân vang tiếng roi không ngừng.

Giây lát, chỉ nghe “phù phù” một tiếng, người đến kia đã ngã xuống đất

Bốn phía vắng lặng, đất trời yên tĩnh.

Ba người đứng yên bất động, hai người báo bào trắng kia đã bị mồ hôithẩm thấu, tấm vải dính sát vào mặt ẩn hiện ra đôi môi hít vào thở ra,vô cùng quỷ bí.

Trong rừng tiếng sì sì lại nổi lên, mùi hôi tanh nồng nặc, đã có hơn mười con xà độc chạy trốn đi ra.

Trường tiên của Tiêu Vô Cấu múa lên như hàng vạn con giao long, lấplánh trong trời đêm, trong nháy mắt đã hạ gục hơn mười con độc xà. Haingười kia bỗng nhiên rất ăn ý cùng xuất thủ, vô số huyễn ảnh mê ly,chưởng phong soàn soạt giáp công tới, kình phong kích động, một làn khói tỏa mùi thơm ngào ngạt dâng lên.

Tiêu Vô Cấu sợ có độc vội vàng nín hơi bế khí nghiêng người tránh,hai người kia thừa cơ bay vút lướt qua người hắn, ẩn vào sau huyệt động. Cửa động ầm ầm hạ xuống một khối đá lớn, khiến cho bụi đất bốn phía bốc lên.

Đồng thời, hàng ngàn hàng vạn con rắn từ trong rừng rậm tản đi khắp nơi.

Tiêu Vô Cấu phất tay áo xua tán làn khói, chỉ thấy đất trời u tĩnh, tiếng chim hót thánh thót.

Hắn vội cúi xuống tìm người vừa bị đánh gục, đã thấy trên mặt đấttrống không, ngay cả một vết máu cũng không có, dường như một màn vừarồi chỉ là ảo giác nảy sinh trong đêm, mà chưa từng thật sự xảy ra.

Tiêu Vô Cấu ngẩng lên nhìn huyệt động ẩn trong thạch bích cao chótvót hơn mười trượng, động cao ước chừng hai trượng, cây cỏ xanh ở cửađộng không tươi tốt so với xung quanh, rõ ràng là do bình thường cóngười qua lại.

Là ai đã mở huyệt động thần bí này? Bên trong rốt cuộc có bí mật gì?Mà tiểu thư đồng ngang bướng kia lúc này đang ở đâu, hắn có gặp nguyhiểm gì không?

Tiêu Vô Cấu đứng yên trầm tư.

Những sự việc liên tiếp hiện lên trong đầu: cô gái, hồ điệp, độc xà,con nhện, quái nhân áo bào trắng, hắc y thiếu niên…cũng dây dưa hỗnloạn, không có chút manh mối, chỉ cảm thấy từng sự việc đều biến hóa kỳlạ không thể diễn tả được.

## 11. Chương 11: Hải Vân Tự, Bộ Kinh Trần

Trong Toàn Hoa Thành không có chuyện gì mà Phong Thiên Phủ không biết cả, vì vậy đến chạng vạng là có tin tức nói Thẩm Hi Vi đuổi theo tướngquân danh chấn Tiêu Vô Cấu ra khỏi thành.

Lúc Lãnh Quan Ngữ quay về phủ thì gặp hai người Phong Thẩm đang ra khỏi cổng lớn, liền vội nói:

- Thác Hi, huynh hãy dẫn binh lục soát Lâm Đồng Sơn, còn để ta đi cùng Thẩm huynh.

Phong Thác Hi trầm ngâm một chút, nói:

- Cũng được.

Phía Tây Nam Toàn Hoa Thành là Lâm Đồng Sơn, đông bắc là Kim ViệtSơn, phía Tây bắc mấy trăm dặm là cánh đồng hoang vu rộng lớn, một consông lớn phân ra làm hai nhanh chảy ngang qua toàn bộ Toàn Hoa Châu, một nhánh ôm gọn lấy Kim Việt Sơn chảy về hướng đông nhập vào biển, mộtnhánh khác thì từ Lâm Đồng Sơn đổ về phía Tây Nam mấy ngàn dặm, quaThính Tuyết cốc, trực tiếp nhập vào trong khu vực nước Phù Phong.

Tiêu Vô Cấu sẽ đi đâu?

Thẩm Đa Tình ngìm ngựa do dự.

Lãnh Quan Ngữ nói:

- Tiêu tướng quân là đệ tử của Bộ tiên sinh, chắc chắn là lên Kim Việt Sơn rồi.

Thẩm Đa Tình hỏi:

- Vị Bộ tiên sinh này là ai?

Lãnh Quan Ngữ trầm ngâm giây lát, nói:

- Điều này thật sự ta cũng chỉ biết sơ qua. Vị Bộ tiên sinh này tênlà Khinh Trần, tự là Vấn Thiên. Ông ta vừa không phải là hòa thượng màcũng không hẳn là đạo sĩ, nhưng lại ở trên cổ tháp thâm sơn. Mặc dù ôngta ở trên cổ tháp thâm sơn, nhưng lại rất quan tâm tới việc triều đìnhvà dân chúng, không chỉ có tướng quân danh chấn Tiêu Vô Cấu là đệ tử của ông ta, ngay cả Kinh Lôi tướng quân Bộ Lưu Tiên cũng là nghĩa tử củaông ta, bản thân ông ta là vô danh vô phận, nhưng có lúc nữ chủ TangVương còn đích thân lên Hải Vân Tự gặp ông ta…Ừm, người giống như ông ta vậy…tạm gọi là “Thế ngoại cao nhân” đi.

Thẩm Đa Tình vốn thuận miệng hỏi, nào ngờ người này lại thần bí đếnvậy, trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc nhưng rốt cuộc vẫn không quantrọng bằng so với việc tìm muội muội, gật đầu đáp khẽ một tiếng, rồiphóng ngựa lên Kim Việt Sơn.

Trong Toàn Hoa Thành có một số việc không thể kinh động tới dânchúng. Vào đêm, hai người Bộ Lưu Tiên và Phong Thác Hi mới tụ tập haiđội nhân mã đi đến Lâm Đồng Sơn.

Hai người tới khu rừng rậm tối qua, thấy trên mặt đất toàn là nhữngcánh cụt, chân tay còn lại của hồ điệp yêu, xung quanh tràn ngập mùithối rữa nồng nặc.

Phong Thác Hi lục soát những nơi gần đó một lượt, nói:

- Bộ tướng quân, ta dẫn người đến sau núi xem.

Bộ Lưu Tiên gật đầu, nói:

- Được, Phong tướng quân cẩn thận một chút.

Phong Thác Hi gật đầu, dẫn theo một đội người trực tiếp đi ra sau núi.

Bộ Lưu Tiên nhìn Phong Thác Hi đi xa rồi, trầm giọng nói với đội người còn lại:

- Các ngươi cũng đi những nơi gần đây tra xét tỉ mỉ đi.

Mọi người lên tiếng vâng dạ rồi đi.

Bộ Lưu Tiên rút kiếm ra, gẩy gẩy những phần chân tay bị cụt còn sótlại của hồ điệp, sau đó tìm được con hồ điệp màu lam sắc đã bị một mũitên của hắn bắn chết.

Đêm qua chưởng lửa của Thẩm Đa Tình rõ ràng đã thiêu hủy hết hồ điệpcòn sót lại trên không trung, ngay cả hồ điệp đã chết dưới đất cũng bịthiêu hủy không còn một con nào, riêng con hồ điệp này ngoại trừ bị mộtlỗ hông ở trên đầu do mũi tên bắn vào, còn toàn thân nó không có một vết thương nào.

Bộ Lưu Tiên nhẹ nhàng cầm con hồ điệp này lên, cánh của nó đã hoàntoàn trong suốt, thân thể nó hiện chỉ to cỡ chỉ bằng miệng bát, bụng hơi hở ra. Bộ Lưu Tiên thu trường kiếm lại, từ trong người lấy ra một thanh chủy thủ, cần thận khoét bụng của hồ điệp phanh ra, bên trong lộ ra một buồng trứng tròn đỏ sậm như hạt lựu.

Hắn dùng khăn lụa bọc cẩn thận buồng trứng kia lại, môi khẽ huýt lên, trong khu rừng yên tĩnh bỗng nhiên chạy ra hai con cáo (hồ ly) tai nhọn đỏ như lửa, hắn vẫy tay, hồ ly liền đi tới bên cạnh hắn.

Bộ Lưu tiên đem buồng trứng kia buộc lại giấu dưới đuôi cáo, nhéo lỗ tai nói, nói:

- Nhanh đem cái này về đi.

Hỏa hồ như hiểu tiếng người vội chạy vào sâu trong khu rừng.

Bộ Lưu Tiên đứng lên, thở nhẹ ra, bật nhánh lửa trong tay ném vào đôi cánh tàn kia, lửa cháy lên, trong chốc lát, những xác chết trên mặt đất hóa thành tro tàn.

Hai canh giờ sau, Phong Thác Hi dẫn người quay về, nói:

- Sau núi phát hiện một ổ điệp đã bị người ta hủy rồi. Còn có hai thi thể chính là người Nhiếp Tộ Xã bị mất tích. Bộ tướng quân có phát hiệngì không?

Bộ Lưu Tiên nói:

- Không phát hiện ra gì cả, ta đã đem đốt hết chỗ này rồi, để tránh dọa các tiều phu gần đây bị sợ hãi.

Phong Thác Hi nói:

- Đã như vậy, chúng ta hãy thu đội về thành đi.

Lập tức, hai đội nhân mã lần lượt xuống núi.

## 12. Chương 12: Thiếu Niên Lạnh Lùng Này Khi Cười Lên Vô Cùng Thanh Lệ Uyển Chuyển, Giống Như Làn Gió Xuân

Đêm khuya vô cùng tĩnh lặng, ánh trăng sáng bạc, hai con khoái mã từ phía nam Kim Việt Sơn phi nước đại mà đến.

Thẩm Đa Tình và Lãnh Quan Ngữ phóng ngựa đến dưới chân núi Kim ViệtSơn thì gặp đám người Kha Nhung, hỏi được quả đúng có một tiểu thư đồngđi theo Tiêu Vô Cấu, lại nghe nói đến chuyện hồ điệp, trong lòng biết là không ổn, vội vàng hỏi rõ phương hướng rồi phóng lên núi.

Không thể ngờ, lúc đó là Tiêu Vô Cấu và Thẩm Hi Vi đang bị nhốt ở trong huyệt động.

Bọn họ tìm được nơi sâu thẳm của khu rừng ơ sườn núi phía tây, ThẩmĐa Tình liếc nhìn khu rừng rậm này mà rất rất kỳ lạ, giống như bị một ai đó đã bố trí trận pháp ở đây, chàng thoáng suy tư, từ dưới một tàng vây tìm được cửa vào.

Hai người vừa bước vào trong rừng đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hoảng không nói nên lời.

Chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo thăm thẳm có mấy ngàn vạn đóa hoa tươikhông biết tên, nở rực sán lạn, mỹ lệ không gì sánh được. Trên nhữngcánh hoa tươi đẹp to khỏe không có hồ điệp như lời Kha Nhung nói, nhưnglại có những con độc xà nhiều màu sắc đang cuộn tròn chiếm cứ, ngẩng đầu lên phì lưỡi ra.

Đôi mắt đen sâu của Lãnh Quan Ngữ có tia căng thẳng, tay trái cầm đao khẽ run lên.

Thẩm Đa Tình khẽ nói:

- Xà này có người thuần dưỡng, nếu không có mệnh lệnh sẽ công tấn công người bừa bãi.

- Thuần dưỡng?

Lãnh Quan Ngữ ngạc nhiên.

Thẩm Đa Tình bỗng nhiên khẽ hứ một tiếng, lôi Lãnh Quan Ngữ ngồi xổm xuống.

Tay phải của Lãnh Quan Ngữ bị Thẩm Đa Tình nắm lấy, nét mặt chợt đỏbừng, định rút về, chợt nghe có tiếng gió từ khu rừng rậm thổi tới, thấy ba người bịt mặt mặc áo bào trắng lăng không xoay người, hạ xuống trước mặt đàn xà.

Ba người này vừa đáp xuống đất cũng không hề phát ra âm thanh gì,nhưng đàn xà lại rối loạn, đồng loạt từ cuống cánh hoa di chuyển trườntrên cánh hoa một vòng, đầu rắn ngẩng cao.

Lặng im chốc lát, chỉ thấy con xà ở trên một bông hoa phía trước mặtba người tung lên cao ước chừng hơn ba trượng, lúc con xà đầu tiên hạxuống, con xà thứ hai lại lập tức nhảy lên, liên tục như thế, dưới ánhtrăm u ám thăm thẳm, đàn xà màu sắc rực rỡ liên tiếp nhảy lên như nhữnglàn sóng biển đầy màu sắc tươi đẹp huyền ảo, biến hóa kỳ lạ không thểdiễn tả thành lời.

Lãnh Quan Ngữ không kìm được khẽ hỏi:

- Đây là chuyện gì?

Thẩm Đa Tinh đáp khẽ:

- Ngươi xem miệng của người bên trái kia.

Lãnh Quan Ngữ chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện, người kia đứng yênnhưng nét mặt sau tấm vải lại rung động không dứt, hình như có khí lưutừ trong miệng không ngừng tuôn ra.

- Cái này gọi là Ngự thuật Mật tông, gần giống với phúc ngữ trong võhọc, là một loại pháp thuật được ghi chép trong tịch điển mật tông, nghe truyền rằng cổ nhân dùng nó để khống chế động vật, sai khiến nó phục vụ cho con người, thật không ngờ thật sự có người lại thông thạo môn tàthuật này.

Lãnh Quan Ngữ nghe giọng nói của Thẩm Đa Tình bên tai, hơi thở ấm ápphả vào mặt nóng rực, qua khóe mắt thấy sống mũi Thẩm Đa Tình thẳng tắp, đôi mắt sáng như sao, không kìm được trong lòng khẽ rung động.

Khoảng chừng qua một canh giờ, một trong ba người kia bỗng rít lênmột tiếng, đàn xà đang nhảy lên đáp xuống cánh hoa lại chạy đi tán loạnvề phía nam trong khu rừng. Ba người áo bào trắng theo sát.

Lúc này Lãnh Quan Ngữ mới nhẹ nhãng giãy tay ra khỏi tay Thẩm Đa Tình, nói:

- Chúng ta cũng đi xem đi.

Thẩm Đa Tình nói:

- Chờ chút, những bông hoa diễm lệ này có chút cổ quái, để ta thiêu hủy chúng đi.

Nói xong, chàng lui ra sau hai bước nhắm mắt niệm huyền công, nửakhắc sau, từ hai tròng mắt mở ra thần quang rạng rỡ, niết chỉ thành thếliên hoa, từ lòng bàn tay chậm rãi phun ra hai luồng băng phách huyềnhàn lãnh khí, giống như ngân hà phá không mà đến. Không đợi luồng hànkhí này tản ra, song chưởng của chàng đã mạnh mẽ vụt bay như ngàn vạnđóa bụi hoa, đem luồng hàn khí trước ngựa kia dần dần biến thành hìnhcầu, từ hai tay liên tục tung bay, hai cánh tay dần dần mở ra, quả cầutrắng càng lúc càng lớn.

Chàng bỗng gầm nhẹ một tiếng, đẩy luồng khí kia đi, quả cầu khí lạnhkhông một tiếng động mãnh liệt nổ tung ra, giống như tầng tầng mây trắng biến ảo trùng điệp, hạt khí lưu màu trắng mì mịt che phủ khoảng không,xung quanh bỗng nhiên nổi lên khí lạnh tàn bạo tản ra ngang dọc, khí hậu trong khu rừng rậm này nóng bức như mùa hè trong nháy mắt rơi vào giữamùa đông băng tuyết.

Vạn đóa hoa tươi trong vườn hoa trong khoảnh khắc héo rũ hầu như không còn, tàn hoa tả tơi rơi chồng chất trên mặt đất.

Lãnh Quan Ngữ bất ngờ thấy huyễn thuật lớn mạnh đến vậy, không khỏinghẹn họng nhìn trân trối, cho đến khi Thẩm Đa Tình khoác tay lên bờ vai mình mới bừng tỉnh lại tinh thần.

Thẩm Đa Tình thấy Lãnh Quan Ngữ khẩn trương, cười nói:

- Ngươi đừng lo lắng, ta tự có cách đối phó với độc xà này.

Lãnh Quan Ngữ từ nhỏ đến lớn chưa từng e ngại vật gì, nhưng nghegiọng điệu của Thẩm Đa Tình thân thiết, cũng không biện bạch, hé miệngcười nói:

- Những người đó đi xa rồi, chúng ta mau đi theo đi.

Nói xong nhún người lao đi.

Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Đa Tình thấy LãnhQuan Ngữ mỉm cười, cảm thấy thiếu niên lạnh lùng này khi cười lên vôcùng thanh lệ uyển chuyển, giống như làn gió xuân ấm áp xua tan sự lạnhlẽo, khi hắn phi thân áo bào màu tro tung bay trong gió đêm tỏa ra mộtvầng ánh sáng tươi đẹp động lòng người, một cảm giác mềm mại ấm áp bấtchợt tràn ngập trong ngực chàng, lại như chuồn chuồn xẹt qua mặt nướctrong vắt dập dềnh không ngớt, chàng nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình bị trúngtà rồi!

Hai người họ theo dõi ba người đang chạy phía trước, chỉ chốc lát, chợt nghe một người nói:

- Kim lão tam, mắt ngươi gần đây bị tổn thương à? Sao lại không nhận ra súc sinh nhà ngươi, thả nó đi làm hại cục cưng của ta.

Người bên phải cười lạnh nói:

- Hừ! Nếu ngươi thuần dưỡng tốt thì sao dễ bị hại hả? Rõ ràng là năng lực không bằng người khác còn tỏ ra khoe khoang.

Kim lão nhị lập tức giận giữ:

- Ngươi tài nghệ inh, vì sao lại bị tên tiểu tử kia đánh cho chạy trối chết? Còn bị hắn ta liên tiếp đánh hơn mười chưởng.

Kim lão tam thân hình chớp lên quỷ dị như linh xà, hừ nói:

- Nếu không phải thấy võ công của tiểu tử đó có chút liên quan đến tôn giả, ta sợ hắn sao?

Hai người ngoài miệng thì đối chọi tay chân thì không ngừng trong nháy mắt đã đánh ra hơn mười chiêu.

Thẩm Đa Tình và Lãnh Quan Ngữ thấy mà chẳng hiểu ra sao, không biết“cục cưng’ từ mồm Kim lão nhị kia là độc xà hay không, còn “tiểu tử kia” thì chắc chắn là Tiêu Vô Cấu rồi, nhưng còn tôn giả là ai?

Người kia đứng bên cạnh đột nhiên quát to:

- Dừng tay!

Hai người kia nghe người nọ quát, phút chốc tách nhau ra. Kim lão tam kêu lên:

- Lão tứ, ngươi tới phân xử công bằng đi, hắn…

Kim lão tứ khoát tay chặn ngang lời người kia, lạnh lùng nói:

- Tôn giả đã có an bài, tự có đạo lý, các ngươi không cần cãi nhau.

Nói xong, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn về phía ẩn thân của hai người Thẩm Lãnh, nói:

- Gió lạnh sương giá, hai vị bằng hữu trốn ở trong đó mà không sợ lạnh ư?

Thẩm Đa Tình thấy hành tung đã bị lộ, liền đứng thẳng người lên, cười nói:

- Gió lạnh sương giá, ba vị đã có xà để chơi đùa, chúng ta nhìn rất thú vị, cũng cảm thấy có chút lành lạnh.

Kim lão tứ nghiêng đầu hỏi:

- Người các ngươi nhắc tới chính là hắn sao?

Kim lão nhị nói:

- Không phải. Tiểu tử kia đen như than.

Lãnh Quan Ngữ nghe vậy đã khẳng định “tiểu tử kia” chính là Tiêu Vô Cấu rồi, liền hỏi:

- Vậy hắn hiện giờ đang ở đâu?

Kim lão nhị cười quái dị nói:

- Tiểu tử kia đã bị ta bắt làm thức ăn cho cục cưng rồi, các ngươi là ai?

Kim lão tam giận giữ nói:

- Quan tâm bọn chúng là ai làm gì, bọn chúng đã nghe trộm chúng ta nói chuyện, không thể để bọn chúng sống sót xuống núi được.

Nói xong, thân hình nhoáng lên, chưởng phong đã soàn soạt phóng tới.

Lãnh Quan Ngữ rút đao ra đang định xuất thủ tiếp một chưởng của gã,chợt thấy hồng ảnh lóe lên, bên tai nghe “ầm” một tiếng, hai bóng ngườinhanh chóng tách ra, sắc mặt Thẩm Đa Tình bình thường, nhưng Kim lão tam thì thối lui vài bước mới đứng vững được.

Kim lão nhị định xuất thủ, nhưng Kim lão tứ đã giơ tay ngăn lại, nói:

- Để ta!

Khuôn mặt gã che bởi tấm vải nên không nhìn được biểu lộ trên đó, duy nhất là ánh sáng lạnh lẽo từ đôi mắt phát ra:

- Hai tay ta để không ba mươi năm rồi, vừa lúc có chút ngứa ngáy.

Nói xong, miệng bỗng chu lại huýt một tiếng, chỉ nghe một tiếng“xoẹt” một tiếng vang giòn, tấm vải trên mặt đã bị xé rách bay ra ngoài, lộ ra khuôn mặt trơn bóng võ vàng, ước chừng ba mươi lăm ba mươi sáutuổi.

Thẩm Đa Tình thấy gã thổi khí từ miệng mã đã xé rách được tấm vải che mặt, trong lòng thầm rùng mình.

Kim lão tứ thản nhiên bước dài lên trước một bước, dáng người đứng thẳng vững vàng như Nhạc Lâm Uyên.

Thẩm Đa Tình không chút khinh địch, lập tức đưa đao lên ngang mày,một tiếng “vút” vang lên, đao phong sáng như tuyết đã rút ra khỏi vỏnửa tấc, chiếu rọi lên đôi mắt anh tuấn sáng ngời, sát khí lẫm liệt.

Trời sắp tảng sáng, trời mênh mông bao phủ sương mù trên khu rừng xanh biếc, đỉnh núi phía Đông đã hé ra một tia sáng.

Hai người cùng với đất trời như kết thành một thể, hai bóng người một trắng một đỏ yên tĩnh bất động, gió núi thổi vào vạt áo bay phần phật,trong nắng sớm yếu ớt mỏng manh lành lạnh vi vu giống như hai cờ thưởng.

Hai ba phiến lá rụng xuống xoay tròn phút chốc đã bị kình khí ngầm mạnh của hai người nghiền nát bấy.

Đột nhiên, một âm thanh phá không chói tai.

Đao của Thẩm Đa Tình lăng không chém ra đồng thời Kim lão tứ cũngnhanh nhẹn đánh ra một chưởng. Thẩm Đa Tình cảm thấy thế đao nhanh nhưchớp của mình gặp phải một trở lực cường mạnh dần dần bị hãm lại, chậmrãi đứng yên bất động không mảy may tiến thêm được.

Mà Kim lão tứ trên trán gã nổi lên gân xanh chằng chịt, con ngươi corút lại, lại co rút lại, khuôn mặt bỗng trở nên già nua, trên trán, khóe mắt, khóe miệng đều xuất hiện những nếp nhăn rất nhỏ, dường như trongnháy mắt gã đã già đi hai mươi ba mươi tuổi.

Thẩm Đa Tình kinh hãi, thầm nghĩ: khó trách hắn nói ba mươi năm chưa từng động thủ, thì ra là tu luyện thuật hồi xuân Mật tông.

Lãnh Quan Ngữ cùng hai huynh đệ họ Kim rút lui ra sau mấy trượng, nín hơi tĩnh khí, sáu con mắt đều chăm chú nhìn thẳng vào hai người.

Trong tịch mịch, một tiếng nổ ầm vang, nội kình của hai người thế như chẻ tre rốt cuộc va chạm vào nhau, một lát, cát đất bay loạn trongkhông trung, lá cây rụng như mưa.

Trong hỗn độn, phong đao sáng như tuyết mang theo một đường máu tươi lóe lên.

Thẩm Đa Tình thu đao vào vỏ, hiên ngang đứng thẳng.

Giữa trán tái nhợt của Kim lão tứ chậm rãi chảy xuống một đường máu, nói:

- Ngươi là môn hạ của Đàm Liên Tịnh Đế…

Còn chưa nói hết người đã ngã xuống đất.

Hai huynh đệ họ Kim nghe nói đến bốn chữ “Đàm Liên Tịnh Đế”, lập tứcquá sợ hãi nhìn thoáng qua nhau, rồi cùng phi thân lao vào trong rừng.

Lãnh Quan Ngữ định đuổi theo, chợt thấy Thẩm Đa Tình đứng yên bất động, kêu lên:

- Thẩm huynh…

Thẩm Đa Tình khẽ chau vùng lông mày lại, khom lưng hộc ra ngụm máu.

Lãnh Quan Ngữ kinh hãi vội vàng đưa tay ra đỡ:

- Thẩm huynh, huynh sao rồi?

Thẩm Đa Tĩnh miễn cưỡng cười:

- Bị chân khí của hắn ta làm chấn động một chút, chúng ta mau đuổi theo, cần phải tìm được Tiêu Vô Cấu.

Trong lòng chàng một lòng nghĩ đến muội muội, bất chấp thương thế đề khí phi thân đuổi theo.

Lúc này, mặt trời đã xuyên qua đám mây ló ra, trời đã sáng.

Hai người đuổi tới dưới Nam Lĩnh thì không thấy bóng dáng hai huynhđệ họ Kim đâu nữa, bọn họ giống như là ma quỷ dưới địa phủ không thể gặp ánh mặt trời bỗng dưng biến mất.

Lãnh Quan Ngữ chăm chú quan sát khắp nơi, chợt thấy thạch bích trênvách đá dây leo quấn chằng chịt có huyệt động vuông vắn rộng chừng haitrượng, vội nói:

- Thẩm huynh, nhìn xem kìa!

Thẩm Đa Tình nói:

- Đi tới xem nào!

Nói xong nhặt một hòn đá lên vận lực bắn nhanh vào trong động, haingười lập tức phi thân lên, mang theo một trận kình phong trực tiếp rơivào trong động. Còn chưa kịp nhìn rõ tình thế bên trong, thì nghe ầm ầmmột tiếng, cửa động đã hạ xuống một khối đá lớn.

Bốn phía lập tức rơi vào bóng tối sâu thẳm.

## 13. Chương 13: Hình Bóng Mảnh Mai Kia Bayvút Nhanh Như Hồng Nhạn…

Sơn thế của Kim Việt Sơn cực kỳ hiểm trở, vách núi vách đá dữ tợn,trên núi chỉ có một tỏa cổ tháp Hải Vân tự, ở ngay giữa đỉnh núi. ĐôngSơn có một con đường tiến vào Hải Vân Tự, là do mấy trăm thợ thủ côngtiến hành kéo dài tám năm mới vừa rồi hoàn thành, vừa đủ để ngựa songsong mà đi, ban ngày vào núi đã phải cẩn trọng, ban đêm chỉ sơ sẩy mộtchút thôi cũng sẽ rơi xuống vách núi nguy hiểm. Trong khu rừng rậm đường núi phía Tây có một đường tắt khác, nhưng trong rừng đó mãnh thú nhiều, người thường không dễ dàng vào đó được.

Phía Nam Bắc hai bên núi còn lại là vách đá vạn trượng, chọc thẳnglên mây, quanh năm mây mù lượn lờ như tiên cảnh, hơn trăm năm nay chưatừng có người nào lên tới đỉnh núi. Dưới đỉnh núi là dòng suối nhỏ hơnmười nhanh uốn quanh co, phong cảnh cực kỳ thanh tĩnh mỹ lệ.

Lúc này, tại một tảng đá bên cạnh khe suối dưới đỉnh núi phía nam có một thanh y thiếu niên gầy yếu nằm đó, chính là Thẩm Hi Vi.

Mái tóc dài trên đầu nàng xõa tung mềm mại đổ xuống đen mượt, hai vết xước hôm qua trên mặt nàng đã mờ hơn, giống như hình trăng lưỡi liềmmỏng làm khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng tăng thêm nét quyến rũ.

Thời gian ước chừng nửa chén trà, thiếu niên nằm trên tảng đá khẽnhíu mày, mở đôi mắt trong trẻo ra, hơi ngẩn ra, lập tức cười nói:

- Là ngươi!

Hắc y thiếu niên thấy nàng tỉnh lại, ném cái gáo nước trong tay xuống, trong đôi mắt đen kịt tràn ý giận, lạnh lùng hỏi:

- Ta bảo ngươi xuống núi, sao ngươi lại không nghe lời?

- Ta vốn là xuống núi, nhưng tại cái tên đen như than kia. A…

Nàng đột nhiên bật thốt lên, ngồi bật dậy nhìn xung quanh, la lên:

- Tên đen như than đâu? Hắn sao rồi?

Hắc y thiếu niên thấy giọng điệu nàng lo lắng, còn có sự thân thiếttrong đó, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng chằm chằm một lát, rồi mới nói:

- Ngươi rất quan tâm hắn?

- Hả?

Thẩm HI Vi sững người,bĩu môi lạnh lùng nói:

- Ta quan tâm hắn làm gì? Hắn xấu xa như vậy, còn dùng roi đánh ta, còn điểm huyệt ta, hắn chết là tốt nhất.

Hắc y thiếu niên lặng yên không nói, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn nàng, khuôn mặt dưới ánh trăng càng ghê rợn.

Thẩm Hi Vi bị hắn làm sợ hãi, nàng cố cười hỏi:

- Ngươi nhìn gì? Trên mặt ta bẩn à?

Hắc y thiếu niên không đáp, xoay người đến tảng đá bên cạnh cầm mộtchiếc mũ nhỏ màu xanh đen ném cho nàng, dùng giọng điệu không cho phéptranh luận gì, nói:

- Đội mũ vào, xuống núi đi.

Thẩm Hi Vi nhận mũ, rồi lập tức thất kinh, giơ tay lên vuốt tóc, nói:

- Ngươi…ngươi..

Nói xong vội cúi xuống soi xuống dòng nước suối.

Trong làn nước là thiếu niên với mái tóc dài bóng mượt xõa tung diễmlệ, hình ảnh dập dờn khó phân biệt, tuy là quần áo nam trang màu xanhđen nhưng dung nhan này không thể nghi ngờ là một thiếu nữ tao nhã.

Thẩm Hi Vi quay mạnh người lại, đôi mắt sáng lóe lên tia lửa, giận giữ nói:

- Ngươi dám…

Hắc y thiếu niên lạnh lùng cắt ngang lời nàng:

- Ta có gì mà không dám? Chỉ cần ta vui vẻ, ta không chỉ tháo mũ của ngươi xuống, ta còn dám..

Nói xong, lại nhìn nàng một lượt từ đầu đến chân, cười nhạo.

Thẩm Hi Vi thấy lời nói của hắn ngả ngớ, lập tức phi thân tới liêntiếp đánh chưởng về phía hắn, dáng người thiếu niên kia nhạnh nhàng hoạt bát, chỉ hơi nghiêng người, tay đã bắt được cổ tay của nàng, cả ngườinàng mất cân bằng ngã vào lòng hắn.

Miệng hắn khẽ cong lên cười khẽ:

- Thế nào? Bởi vì ta cứu ngươi, cho nên ngươi định lấy thân báo đáp à?

Thẩm Hi Vi không giãy ra được, vừa thẹn vừa giận, quát lên:

- Mau bỏ tay ra!

Ý cười trong mắt thiếu niên càng lúc càng đậm, khẽ chạm chóp mũi lên mái tóc mỹ lệ thơm tho kia, trêu chọc nói:

- Ta không buông, ngươi sẽ thế nào?

Trên khuôn mặt trắng mịn của Thẩm Hi Vi lập tức đỏ hồng lên, mắng:

- Tên khốn kiếp này, ta còn tưởng ngươi là người tốt, thì ra là tiêu nhân đê tiện hạ lưu vô sỉ.

Hắc y thiếu niên bật cười lớn, làm kinh động cả những chim chóc gần đó.

- Ta có thể hơi hạ lưu một chút, nhưng tốt xấu gì ta cũng đã cứu ngươi, dù gì ngươi cũng biểu lộ một chút chứ.

Thẩm Hi Vi không đáp, tròng mắt đảo tròn, khom khuỷu tay đánh mạnh vào bụng hắn.

Hắc y thiếu niên co bụng lại, kéo hai tay nàng lên đỉnh đầu, cười nói:

- Hình như đánh lén không phải là hành vi quang minh chính đại.

Lúc này, hai người mặt đối mặt, chỉ thấy con ngươi Thẩm Hi Vi trongtrẻo sáng ngời như ngọc, hai má ửng hồng, lúc tức giận càng tăng thêm vẻ đẹp mỹ lệ, dung nhan động lòng người.

Hắc y thiếu niên nhìn mà ngẩn ngơ, nói không ra lời.

Thẩm Hi Vi thừa cơ rút tay về, dùng chân đá những viên đá rải ráctrên mặt đá bay vọt tới khuôn mặt của thiếu niên, thân hình nhanh chóng lui về phía sau bay vào trong rừng rậm. Trong lòng nàng biết không đánh lại thiếu niên đáng sợ kia, chạy là thượng sách.

Thiếu niên kia nhẹ nhàng vung tay áo cuốn được những hòn đá kia, kinh ngạc nhìn theo hình bóng mềm mại bay vút như hồng nhạn, cũng không đuổi theo.

Hắn đứng bên dòng suối, sương sớm lành lạnh, những viên đá nắm trongtay ma sát vào nhau, trong đôi mắt trong trẻo thâm trầm mơ hồ hiện ra sự ưu thương, ngẩn ngơ.

## 14. Chương 14: Những Tàn Hoa Đỏ Rơi Đầy Trên Mặt Đất, Không Còn Là Những Bông Hoa Nở Rừng Rực Như Đê

Thẩm Hi Vi sợ hắc y thiếu niên đuổi theo nên không để ý phương hướngcứ cắm cổ chạy. Khoảng chừng nửa canh giờ, thấy phía sau không có ngườimới dừng lại thở hổn hển, đem mái tóc dài rối loạn vấn lên nhét vàotrong mũ.

Ước chừng là giờ Thìn, trong khu rừng sương mù lơ đãng, chim hót líu lo càng tăng thêm vẻ u tĩnh đẹp đẽ.

Nàng dựa vào trí nhớ để phân định phương hướng, chạy nhanh về phíatây. Khoảng chừng nửa canh giờ sương mù phía trước càng lúc càng dàyđặc, cây cối bụi cỏ ẩn hiện đằng trước, lúc này trước mắt ngoại trừsương trắng ra thì không nhìn thấy gì.

Cả ngày nay ngoài nước ra thì trong bụng nàng không có gì, lại bịsương mù dày đặc này gây trở ngại, nàng dù nhiều quỷ kế cũng phải e ngại thở dài, lập tức ngồi dưới một gốc cây cổ thụ ngồi xuống khoanh chânnhắm mắt tĩnh dưỡng, yên lặng vận chuyển thổ nạp tâm pháp của mật tông,giây lát nhập vào không gian minh tưởng, tâm lặng như nước, trong đầutrong suốt thanh thản.

Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mở mắt ra, thấy mặt trời chóichang nhô cao, sương mù trong rừng đã tản đi, đập vào mắt là mảng cỏxanh biếc hoa dại rực rỡ. Nàng lập tức đứng dậy đi thẳng đường tắt xuống núi.

Trong lòng nàng mặc dù tức giận Tiêu Vô Cấu, nhưng lúc này bỗng nhiên không thấy hắn, không hiểu sao trong lòng nàng có chút lo lắng. Tối hôm qua nghe được lời hẹn của hắn gặp Kha Nhung dưới chân núi, nàng nghĩthầm: xuống núi trước mới quyết định sau.

Nàng chạy nhanh chừng nửa nén hương, bỗng nghe phía trước có nhữngtiếng tranh cãi nhau kịch liệt, kèm theo là tiếng bước chân, người chưatới mà đã nghe giọng nói quen thuộc quát lên:

- Các ngươi không nói hắn thất lạc ở đâu, từng trách ta hạ thủ vô tình.

Trong rừng có người tiếp lời:

- Ngươi nói tên thư đồng kia sao, chúng ta chưa từng gặp…

Còn chưa nói hết, bỗng nghe tiếng ám khí phá không vang lên.

Lại có tiếng nói:

- Đừng nhiều lời vô ích với hắn!

Thẩm Hi Vi chạy vội tới, thấy kim quang lóe lên trong rừng trúc, cóba bóng trắng ẩn hiện vây một bạch y nam tử vóc người cao lớn, chính làTiêu Vô Cấu.

Nàng vội kêu to:

- Này, đồ đen như than, ta ở đây.

Tiêu Vô Cấu vội quay lại, vui mừng nói:

- Tiểu huynh đệ.

Không đề phòng tới ám tiễn (mũi tên giấu trong tay áo) của một ngườingay đằng sau, song chưởng của hai người kia cũng theo sát tới.

Thẩm Hi Vi vội la lên:

- Cẩn thận ám khí!

Tiêu Vô Cấu nhìn nàng trấn an, cả người nhanh như giao long, trườngtiên trong tay múa lên không trung không một kẽ hở, chỉ nghe “bùm”mộttiếng, ba người phía sau ngã lăn ra đất, không nhúc nhích.

Hắn chạy tới trước mặt Thẩm Hi Vi, nắm bả vai của nàng quan sát một lượt, liên thanh hỏi:

- Ngươi sao rồi? Có bị thương không?

Thẩm Hi Vi thấy thái độ giọng nói của hắn thân thiết, một làn nước ấm áp trào lên trong lòng, sống mũi nàng cay cay, vội ngẩng đầu lên hừnói:

- Ta thế nào? Trừ ngươi ra còn ai dám ức hiếp ta?

Tiêu Vô Cấu thấy nàng vẫn còn có thể đấu võ mồm, yên lòng, cười nói:

- Tối hôm qua đột nhiên ngươi mất tích, làm ta rất lo lắng, sao ngươi lại trốn được vậy?

Thẩm Hi Vi không đáp mà hỏi ngược lại:

- Áo khoác của ngươi đi đâu rồi?

Tiêu Vô Cấu nghe vậy sầm mặt, giận giữ nói:

- Còn không biết xấu hổ, áo khoác của ta bị ngươi nôn vào, nếu không thì ta ngạt thở đến chết rồi.

Thẩm Hi Vi vô cùng xấu hổ, cười cười, lập tức đem chuyện hắc y thiếuniên cứu mình kể lại cho hắn một lượt nhưng không đề cập tới đoạn hắn ta đùa giỡn nàng.

Tiêu Vô Cấu trầm ngâm:

- Nói như vậy, thiếu niên kia là người tốt. Chỉ là hành sự quá quỷ dị thôi.

Thẩm hi Vi giận giữ nói:

- Người tốt chó má gì, hắn là một tên lưu manh đê tiện vô sỉ.

Chợt nghe Tiêu Vô Cấu hét lên một tiếng sợ hãi, kéo nàng lui ra sauvài bước. Thấy thi thể ba người trên mặt đất đang tan ra thối nát, đầutiên là da thịt, sau đó là xương cốt, trong nháy mắt biến thành bãi nước ngấm vào bãi cỏ, biến mất không còn hình bóng. Nếu không phải tận mắtchứng kiến, thật không thể tin được.

Tiêu Vô Cấu suy nghĩ, thi thể tối qua nhất định là cũng bị hủ hóa như này, chỉ là lúc đó đêm tối nên hắn không để ý.

- Kỳ lạ, nhìn tử thi này có vẻ như rõ ràng bị trúng độc. Chỉ là bangười này chết quá thình lình, không lý nào tự mình uống thuốc độc, lẽnào nói thi thể tự động hủ hóa?

Thẩm Hi Vi cũng chau mày không lý giải được, hỏi:

- Sao ngươi lại gặp được bọn họ?

Tiêu Vô Cấu nói:

- Cả đêm ta ở ngọn núi này tìm ngươi, sương mù dày đặc vừa tan thì gặp phải chuyện quái dị này…

Thì ra, hừng đông hắn quay lại huyệt động kia nghiên cứu nửa ngàycũng không tìm được chỗ vào, đành phải đi xung quanh vách đá này để xemxét, chợt nghe phía tây có tiếng rên rỉ, vô cùng thê lương. Hắn vội vãphi thân qua xem, thấy trong làn sương mù mỏng có một đám chim khổng lồđông nghịt đang vây bắt hai con tuấn mã, mấy trăm móng vuốt sắc bén chụp tới làm con ngựa máu thịt tung tóe, bầy nhầy. Trong khoảnh khắc, mộtcon ngựa biến mất không còn hình bóng, ngay cả khớp xương cũng khôngcòn. Hắn cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ đến ngựa của mình chắccũng bị ăn tươi nuốt sống như thế này, thấy đàn chim kia bay lên khôngbay về phía Nam, liền đi theo dõi tới khu rừng này, vừa lúc gặp ba người kia.

- Ta đang hỏi tung tích của ngươi, thì ngươi lai xuất hiện! Võ côngmấy người kia cực kỳ quái dị, không giống như võ học Trung Nguyên, không biết là đến từ đâu? Vì sao lại dưỡng những con độc xà chim quái này?Chuyện này thật sự là rất cổ quái.

Thẩm Hi Vi hừ nói:

- Ta thấy hồ điệp này rất cổ quái.

Tiêu Vô Cấu chợt lóe lên, vỗ tay nói:

- Đúng! Chúng ta quay lại vườn hoa hôm qua xem đi.

Thẩm Hi Vi gật đầu, hai người từ đường mòn phía Tây đi về phía Namtìm kiếm, chỉ chốc lát, từ xa đã thấy khu rừng rậm đó. Ước chừng có babốn trăm cây cổ thụ cao chọc trời to bằng hai người ôm, cành lá xum xuêxanh mướt, gốc rễ đen sì. Hai người đi vòng quanh một vòng đám cây cổthụ đó nhưng không hề tìm được đường vào.

Trong lòng Tiêu Vô Cấu nghi hoặc: Quái lạ, tối hôm qua nàng kia từ chỗ nào đi vào?

Thẩm Hi Vi đã không kiên nhẫn được nữa, phi người lên cây, tay nàng bắt lấy một trạc cây làm lá cây rụng xuống như mưa.

Tiêu Vô Cấu cười nói:

- Ngươi xuống đi, ta dùng roi.

Nói rồi lăng không ngọn roi lên trên, cuốn lấy cành cây khô kêu “răc”một tiếng gãy ra, giống như tiếng ngọc bích rơi vỡ nát.

Thẩm Hi Vi vỗ tay khen:

- Công phu giỏi!

Tiêu Vô Cấu quen biết nàng hai ngày, vẫn thấy nàng không phải trợnmắt thì trừng mắt, bỗng nghe nàng mở miệng khen ngợi, hắn liền giống như một đứa trẻ lần đầu được khen, trong lòng trào lên cảm giác vừa ngọtngào vui sướng, vừa xấu hổ, giống như làn nước hồ thu bị khuấy động, gợn sóng rung động.

Thẩm Hi Vi nhìn vào trong khu rừng cây, chợt kêu lên:

- A?

Tiêu Vô Câu vội phi người tới bên nàng nhìn, cũng giật mình nói:

- Tại sao lại có thể như thế?

Trong vườn hoa có vô số loại hoa diễm lệ to lớn lúc này chỉ qua mộtđêm đã tàn lụi hết, những tàn hoa đỏ rơi đầy trên mặt đất, không còn lànhững bông hoa nở rừng rực như đêm qua nữa.

Hai ngày nay những chuyện kỳ lạ xuất hiện liên tiếp, hai người thấyvườn hoa bị hủy, nhất thời không tra ra được gì, bất đắc dĩ đành phảithả người xuống đất. Thẩm Hi Vi vừa định đứng lên, bụng liền kêu “lụccục” không ngừng.

Tiêu Vô Cấu phì cười, nói:

- Đói bụng rồi, chúng ta đi tìm chút đồ ăn đi.

Hắn kéo nàng đi xuyên qua Lâm Việt Cốc, đi hơn nửa canh giờ thì tớimột vách núi phía Tây, bốn phía trụi lủi, chỉ có hai hòn đá xếp.

Thẩm Hi Vi giận nói:

- Ngươi lại giỡn ta phải không? Đây làm gì có gì ăn?

Tiêu Vô Cấu cười thần bí, nói:

- Đừng gấp.

Nói rồi từ trên sườn núi thả người nhảy xuống.

- Này, ngươi…

Thẩm Hi Vi quá sợ hãi vội nhào tới vách đá nhìn, thấy dưới đó là một cái đầm, mới yên lòng.

Đúng lúc, Tiêu Vô Cấu đã lặn vào trong đầm nước nửa khắc sau khi hắntrồi lên mặt nước, trong tay đã cầm một con cá to chừng năm sáu tấc,cười to nói:

- Mau xuống đây, chúng ta nướng cá ăn.

Thẩm Hi Vi từ trên vách đá lao thẳng xống, lúc rơi xuống đất thì bịmột luồng hàn khí lanh lẽo ập tới, cả người thư thái, khắp người nảysinh một sự mệt mỏi, liền dựa vào một tảng đá ngồi đó, chống má nhìn hắn bắt cá.

Lúc này, Tiêu Vô Cấu đã bắt được ba con cá ném lên bờ, vẫn còn khôngbiết mệt, dáng người mạnh mẽ nhanh như du long cuồn cuộn trong nước,bỗng nhiên không thấy hình bóng.

Thẩm Hi Vi đợi nửa khắc không thấy hắn nổi lên, trong lòng kinh hoảng:

- Này, đồ đen như than, ngươi không sao chứ?

Nàng gọi liên tục vài câu nhưng không có tiếng đáp lại, nghĩ tới khurừng này đầy quỷ dị, ngàn vạn lần trong nước đừng có con quái vật gì,nàng vội đứng lên đi một vòng quanh rìa cái đầm nước, lúc cúi xuống nước nhìn xuống dưới thì đột nhiên dưới đó có làn nước xanh biếc bắn tunglên, bắn vào khắp mặt và quần áo của nàng.

Trong làn nước bật lên tiếng cười sang sảng, dội vào vách đá quanh quẩn không dứt.

Thẩm Hi Vi lau mặt, hai mắt sáng như sao, đang định chửi ầm lên,chợt thấy khuôn mặt ngăm đen của Tiêu Vô Cấu tràn đầy thần sắc ngây thơtrẻ trung, đôi mắt đen kịt tràn ngập ý cười dịu dàng, lập tức nàng sửngsốt, nuốt sự giận giữ vào trong bụng.

Tiêu Vô Cấu đã chuẩn bị tinh thần, thấy nàng trừng mắt nhìn mình nhưng lại không nói lời nào, liền bơi đến ôn hòa nói:

- Làm ngươi sợ à? Xin lỗi, giờ ta nướng cá cho ngươi ăn, đừng giận nữa.

- Được, ta đi kiếm củi.

Thẩm Hi Vi nói xong xoay người đi về phía trái khu rừng, vừa nhặt củi khô vừa lẩm bẩm: sao tim mình đập nhanh thế nhỉ?

Đợi khi nàng lấy củi khô về, đã thấy Tiêu Vô Cấu để trần ngực, lộ ravóc người có làn da màu nâu vàng cao lớn, đang cầm cành cây xuyên đầycá.

Nàng mặc dù tính tình phóng khoáng nhưng chưa từng nhìn thấy ngườiđàn ông nào lõa thể, bó củi trong lòng rơi xuống đất, lắp bắp nói:

- Ngươi…ngươi sao lại ăn mặc như vậy? Còn ra thể thống gì nữa?

- Ta không mặc quần áo!

Tiêu Vô Cấu đáp lại rất hào hùng, bỗng nhíu mày nói:

- Ta phát hiện ngươi ngày càng kỳ lạ, chẳng lẽ mê hương bị trúng tối qua vẫn chưa giải hết?

Thẩm Hi Vi chán nản, nhặt y phục ẩm ướt ném vào hắn, nói:

- Ta yêu cầu ngươi mặc quần áo vào.

- Y phục này ướt rồi, đợi tí khô thì mặc.

Hắn vừa nói vừa đốt lửa.

Thẩm Hi Vi tức giận đến xoay lưng ngồi lại với hắn. Một lúc, ngửiđược mùi thơm xộc vào trong mũi chui thẳng vào bụng, ngứa ngáy.

Tiêu Vô Cấu cất giọng bắt chuyện với nàng:

- Có thể ăn rồi.

Nàng hừ lạnh không thèm để ý tới, nhưng bụng cứ liên tục kêu réo làm nàng không chịu đựng nổi. Chợt nghe Tiêu Vô Cấu thở dài:

- Ta mặc quần áo rồi, ngươi qua đây.

Nàng vội di chuyển qua, nhón tay bốc một miếng cá cho vào miệng, đưađến miệng bỗng dừng lại, trợn tròn mắt chỉ vào ngực Tiêu Vô Cấu:

- Ngươi…

Tiêu Vô Cấu nói:

- Khoác y phục cũng không được à? Sao ngươi ngượng ngùng như tiểu cô nương vậy?

Thẩm Hi Vi đang iếng cá vào miệng, không rảnh tranh luận, nhanh chóng nuốt miếng cá, lại nhón miếng khác.

Tiêu Vô Cấu lắc đầu, trêu chọc nói:

- Haizz, chỉ dựa vào cách ăn uống này của ngươi, muốn lấy cô nương, hắc hắc, chỉ sợ không ai dám lấy ngươi.

Thẩm HI Vi trừng mắt không đáp lại, một lúc ăn no, vẫn như còn thòmthèm đưa tay lên miệng mút hết, sau đó mới thoải mái nằm trên đất duỗilưng ra, thỏa mãn thở sâu, nói:

- Đồ đen thui, không ngờ ngươi lại nướng cá ngon như vậy.

Trong lòng Tiêu Vô Cấu biết nàng quá đói, nên cố ý làm mặt giận, nói:

- Ai là đồ đen thui? Ta là Tiêu Vô Cấu, là đại tướng quân khí thế của Tang quốc.

Thẩm Hi Vi cười nhạo:

- Hừ! Đại tướng quân thì giỏi lắm sao?

Tiêu Vô Cấu sửng sốt. Sắc mặt hắn ngăm đen, tướng mạo dù không giậncũng có uy, dù là đám người Kha Nhung hàng ngày theo hầu hạ cũng có baphần sợ hãi, nhưng có vẻ như mình trong mắt cái tên thư đồng gầy yếu này lại chẳng là gì, liền cười hỏi:

- Ngươi tên là gì?

Thẩm Hi Vi đáp:

- Ta là Thẩm Dung! Đúng rồi, sao ngươi biết nơi này?

Tiêu Vô Cấu cười nói:

- Ta từ nhỏ đã chơi đùa ở chỗ này, đương nhiên biết!

Thẩm Hi Vi bật dậy, ngạc nhiên nói:

- Khi còn bé ngươi đã ở chỗ này chơi đùa?

Tiêu Vô Cấu bỗng nhiên im lặng, trầm ngâm nhìn mặt hồ nước xanh biếcđến xuất thần, trong ánh mắt trong trẻo đen kịt kia như xuyên qua nămtháng dòng nước chảy, thấy một thiếu niên ngây thơ năm xưa, đằng saukhuôn mặt quật cường bất khuất là ẩn giấu một trái tim lương thiện, niềm vui duy nhất là thả người từ trên vách đá núi xuống nước, đó là một tưthế tự do, bay lượn, là một tư thế thuộc về chính hắn. Từ đó về sau hơnmười năm, hắn vâng lệnh sư phụ thuần phục Tang quốc, cuộc đời trải quaNam chinh Bắc chiến, đôi tay thon dài trong sạch đã nhuốm bao nhiêu máutanh, lòng bàn tay hắn tích tụ những vết chai sần do cầm nắm binh khíquá lâu, giống như số phận đã hết, không thể quay đầu lại được.

Thẩm Hi Vi nhìn hắn, trong đôi mắt đen thâm thúy sâu như nước hồ thukia lại tràn ngập sự ưu thương lẫn cô độc, lạnh như gió tuyết khiếnngười ta cảm thấy không chân thực, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh tịchmịch kia không cho người khác tới gần.

Trong lòng nàng rung động từng đợt, tình cảm dịu dàng trong tim chợt trào dâng, liền vội chuyển hướng câu chuyện:

- Này, đồ đen thui, hiện giờ chúng ta nên làm gì đây?

Tiêu Vô Cấu sửng sốt:

- Hả?

Nàng nói:

- Là ta nói đám hồ điệp và xà độc, ngọn núi này lớn như vậy, chúng ta đi đâu tìm chúng?

Tiêu Vô Cấu nói:

- Trên đỉnh núi phía nam có một huyệt động, tối hôm qua ta không tìm được đường vào, chúng ta chút nữa đến đó xem.

Thẩm Hi Vi ngạc nhiên:

- Huyệt động gì?

Tiêu Vô Cấu liền đem chuyện tối qua nàng bị hôn mê kể lại. Thẩm Hi Vi nghe nói toàn thân mình bị xà quấn lấy, liền rùng mình một cái.

Tiêu Vô Cấu cười nói:

- Ngươi còn dám đi không?

Thẩm Hi Vi trừng mắt, bất chấp nói:

- Có gì mà không dám! Ta phải đem nhưng con độc xà này nhẹt hét vàobụng đám người đó, để bọn hắn kiếp sau, kiếp sau cũng không dám chơi đùa với xà.

Nàng vừa dứt lời, trước mặt có một bóng trắng từ trên trời rơi xuống, bùm vào trong đầm nước, làm mặt nước bắn bọt nước trắng tung tóe.

Hai người kinh hãi cùng bật người dậy, chỉ thấy rơi vào trong nước rõ ràng là người thuần dưỡng xà tối hôm qua, áo bào trắng trên người đã bị xé rách gần như toàn bộ, tóc hoa râm rối loạn, ánh mắt méo mó, trợntròn, như vô cùng thống khổ.

Ông ta mặc dù bị rơi xuống nước nhưng không vội lên bờ, hai tay ômlấy yết hầu ho khan không ngừng, trong yết hầu như có vật gì nhúc nhích. Bỗng nhiên có một vật từ trong miệng ông ta bắn ra, rơi xuống dưới chân Thẩm Hi Vi.

Tiêu Vô Cấu nhìn thấy rõ đó là một con hắc xà rất nhỏ, liền vội ômlấy nàng lui nhanh ba trượng. Ngẩng lên nhìn người kia, đã thấy miệngông ta máu tươi trào ra không ngừng, máu chảy xuống cằm, da thịt ở cằmlập tức cháy đen sì, bọt khí, biến thành nước…từ từ cả người biến mấttrong làn nước, hình ảnh vô cùng khiếp đảm kinh sợ.

Tiêu Vô Cấu mặc dù võ công cao cường nhưng thấy tình cảnh quỷ dị đáng sợ như vậy cũng không kìm được sự sợ hãi trong lòng. Thẩm Hi Vi ngoàimiệng vừa nói những lời độc địa, không ngờ mình chỉ thuận miệng nói màlại trở thành hiện thực trước mắt, khiến nàng sợ hãi ngất xỉu.

## 15. Chương 15: Đàm Liên Tịnh Đế

Soẹt” một tiếng, trong động tối om hiện lên ánh lửa.

Lãnh Quan Ngữ giơ nhánh lửa lên, thấy song chưởng của Thẩm Đa Tìnhvận công ấn vào thạch bích than chì, trên trán đẫm mồ hôi nhưng cửa đávẫn không chút tổn hại.

Chàng vội hỏi:

- Thẩm huynh, thương thế của ngươi không thích hợp vận động chân khí, hãy nhanh điều tức đi.

Thẩm Đa Tình gật đầu, ngồi xuống đất xếp bằng, nhắm mắt vận khởi liên hoa công thượng thừa của Mật tông. Lãnh Quan Ngữ cầm đao đứng đó, haimắt sáng như sao nhìn quét bốn phía.

Khoảng chừng một nén hương, thấy quanh người Thẩm Đa Tình có làn khói trắng lượn lờ, trên trán trên mặt có một luồng sáng kỳ dị lưu độngkhông dứt.

Lãnh Quan Ngữ thấy kỳ lạ, nghĩ thầm: Công phu Mật tông này quả nhiên là đặc biệt.

Lúc này, Thẩm Đa Tình bỗng mở mắt ra, ánh mắt rạng rỡ, nhìn Lãnh Quan Ngữ, cười nói:

- Không đáng ngại nữa.

Lãnh Quan Ngữ đột nhiên nghĩ, trong đôi mắt người đàn ông này có mộtmị lực không cho đến gần, liền vội vàng ngẩng lên làm bộ đã quan sáthuyệt động này khá lâu rồi, nói:

- Xem động núi này rõ ràng là có người xây dựng nên, lại không biết là ai có thể xây dựng được một cái động ở trên vách đá này.

Thẩm Đa Tình nói;

- Quan tâm người đó là ai làm gì? Nếu đã vào được, chắc chắn có lối ra.

Hai người dựa vào ánh lửa đi vào trong huyệt động, huyệt động sâu đen ngoằn nghoèo, càng đi vào trong càng chật hẹp, khoảng chừng được hơnmười trượng, miệng động rộng mở sáng hơn, đúng là đại sơn cốc có thểchứa được mấy trăm người.

Nhưng thấy sơn cốc này núi cao vờn quanh, hiểm trở dị thường, tuyệtđối không có cách nào bám leo mà vào được. Trong cốc hoa cỏ rừng rực,cây cối xanh mượt, xen kẽ nhau thấp thoáng; vách đá phía tây còn có mộtthác nước lao thẳng xuống, ánh mặt trời chiếu vào như con rồng lớn, cựckỳ tráng lệ. Thạc nước đổ xuống vào trong một hàn đàm trong suốt xanhbiếc, nước đầm cũng không đầy, chắc là có chỗ khác trút nước.

Hai người đang định nhảy xuống, chợt nghe có tiếng gió cực lớn, mộtđám chim khổng lồ lườn vòng xuống toàn thân lông chim đen kịt, chỉ duyđầu thì trắng thuần, hai cánh rất lớn, miệng cong hình móc câu, chân cómóng vuốt sắc, ba phần giống ưng bảy phần giống điêu. Thẩm Đa Tình dùkiến thức rộng rãi cũng không biết tên chúng là gì.

Chỉ chốc lát sau, dưới đáy cốc cũng truyền đến âm thanh suỵt suỵt,Lãnh Quan Ngũ cúi đầu xuống nhìn, lập tức như hít phải luồng khí lạnh.Thấy trong bụi cỏ xanh mướt vô số độc vật hiện ra, độc xà, nhện độc, rắn mối, cóc độc .vân vân không thể đếm hết. Những loại độc vật này tuynhiều nhưng trật tự, rõ ràng là được người huấn luyện đã lâu.

Lúc này, bên phía thác nước lớn bỗng nhiên xuất hiện hai nữ tử trẻtuổi, dung mạo tú lệ, dáng người yểu điệu nhỏ nhắn xinh xắn. Người bêntrái mặc y phục mà xanh lục, người bên phải mặc áo mỏng màu hồng. Haingười huýt sáo lên, độc vật trên mặt đất lập tức hết rối loạn, chỉ cómột số đàn xà vẫn trườn đi trườn lại không dứt.

Lục y nữ tử nhíu mày nói:

- Gần đây Kim lão nhị càng lúc càng kỳ cục, không quản đám súc sinh này, chẳng có quy củ gì cả.

Hồng y nữ tử cười khanh khách nói:

- Mặc kệ lão, tự có người tới quản thay lão.

Sắc mặt lục y nữ tử đỏ lên, lập tức giơ tay ra nhéo miệng hồng y nữ tử. Hồng y nữ tử cười né tránh.

Bỗng dưng, bóng trắng lóe lên, sau thác nước lại xuất hiện ra hai người, chính là huynh đệ họ Kim.

Kim lão nhị hất đầu hỏi:

- Có hai người xa lại đến phải không?

Hồng Y nữa tử trợn mắt lên:

- Ngươi ăn nói khùng điên gì đấy? Chúng ta ở đây có thấy ai dám vào đâu, mà làm gì có người có thể vào đây?

Kim lão tam vội la lên:

- Hai người bọn họ là dụ vào.

Lục y nữ tử lập tức giật mình:

- Các ngươi điên rồi à? Nếu tôn giả mà biết..

Kim lão nhị nói:

- Tiểu tử đó là người của Đàm Liên Tịnh Đế.

Ông ta còn chưa nói xong, hai cô gái cùng kêu lên:

- Đàm Liên Tịnh Đế?

- Không sai! Lão tứ đã bị hắn ta hạ độc thủ.

Mắt Kim lão nhị toát lên vẻ độc ác:

- Hai người đó tuyệt đối không thể sống mà xuống núi được, nếu không giết bọn họ, chỉ còn nghỉ cách đưa bọn họ vào chỗ chết này.

Lục y nữ tử gấp đến độ giậm chân, mắng:

- Hai người các ngươi thật hồ đồ! Người đó là môn hạ của Đàm LiênTịnh Đế, chỗ này làm sao giữ hắn ta được? Việc ở đây mà bị tiết lộ rachút gì, hừ, thủ đoạn của tôn giả, các ngươi biết rồi đó…

Câu nói này khiến cho huynh đệ họ Kim há mồm mắt trợn trừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Hai người Thẩm Lãnh liếc nhìn nhau, thầm nghĩ: Hai huynh đệ này đềulà cao thủ tuyệt định, sao vừa nghe đến hai chữ “Tôn giả” mà lại lộ vẻsợ hãi như vậy?

Kim lão tam bỗng ngẩng đầu lên, nói như đinh đóng cột:

- Chỉ cần chúng ta tử thủ tại cửa ra, ta không tin bọn họ có thể bay lên trời.

Kim lão nhị phụ họa:

- Đúng vậy!

Hai người này đang tranh chấp nhau bỗng nhiên trong lúc này lại cùng chung kẻ địch.

Lúc này, Thẩm Đã Tình gần như đã hiểu, có một tổ chức thần bí ở trong động bí mật thuần dưỡng độc vật, nhưng vì sao lại thuần dưỡng nhưng độc vật này, thật khiến người khác khó hiểu.

Bỗng nhiên, một tiếng kêu thê lương rít vang lên, độc vật trên mặtđất rục rịch, lủi đi khắp nơi, đám chim khổng lồ đông nghịt kia trên ởtrên nhai vỗ hai cánh tạo ra những luồng kình phong cực lớn, vang dộikhông ngớt trong sơn cốc.

Lãnh Quan Ngữ thấy một đám độc xà sẽ trườn vào cửa động, vội nắm chặt bội đao đề phòng cảnh giác.

Thẩm Đa Tình bỗng nhiên đứng thẳng lên miệng khẽ huýt một tiếng, vung nắm đá vụn trong tay trái lên, bảy tám con xà xanh trườn đến đầu tiên,ngón tay của chàng bắn ra, đám đá vụn đồng loạt bắn trúng đám xà này,trong nháy mắt chết cứng tại cửa động.

Lãnh Quan Ngữ lúc này cũng nắm lấy đá vụn trong tay, bắt chước làmtheo, đàn xà càng qua nhiều lại chết không tiếng động, bốn người trongđáy cốc không hề phát hiện ra, trong khoảnh khắc, cửa động đã chất đốngthi thể xà.

Bỗng nhiên, cửa động xẹt qua một con chim quái, móng vuốt sắc bénchộp lấy thi thể đám xà bay lên không, đàn xà cuống quýt chạy trốn, Thẩm Đa Tình thấy vậy đầu óc chợt lóe lên, thì ra những độc vật này sợ chim.

Lúc này, bốn người ở đáy cốc đã phát hiện ra họ, tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên.

Lập tức vô số độc vật đồng loạt quay đầu trườn về phía huyệt động,đáy cốc đầy độc trùng đủ loại màu sắc, chen chúc nhau, biến hóa vô cùngkỳ lạ.

Lãnh Quan Ngữ rút đao ra, đao phong sáng như tuyết chiếu lên gươngmặt lạnh như sương. Thẩm Đa Tình cũng không chút sơ suất, rút đao rađợi. Độc trùng cuồn cuộn vào cửa động, tay trái chàng bắn đá như mưa,tay phải vung đao nhanh như chớp, trong nháy mắt đã giết chết mấy trămđộc trùng. Mấy chục con rắn mối màu xanh đen tím trườn lên bích động vừa mới thăm dò tới đều bị đao của Lãnh Quan Ngữ chém rụng. Một lát, chỉthấy ánh đao loang loáng, máu bắn tung tóe.

Thẩm Đa Tình vung chưởng đánh làm đám độc vật chết chất thành đốngtrong cốc, thu hút đám chim quái kia tranh nhau thức ăn. Mà độc trùngthấy chim quái sà xuống đều sợ chạy lủi đi hết.

Bốn người đáy cốc liên tục huýt sáo, dù cố gắng không chế thế cục nhưng đám độc trùng này đã không dám tới gần cửa động nữa.

Hai bên giằng có ước chừng một chén trà nhỏ.

Thẩm Đa Tình nói nhỏ:

- Ta dùng ảo thuật đối phó với đàn độc trùng này, ngươi đi ra thác nước chờ ta.

Lãnh Quan Ngữ gật đầu.

Thẩm Đa Tình lui ra sau vài bước, hai tay kết ấn lên trán, bàn tayrực lên ánh sáng đỏ sẫm, hồng quang mang theo song chưởng của chàngnhanh chóng xoay chuyển càng lúc càng mạnh sáng rực, chàng hét lớn mộttiếng, ra sức đem luồng sáng đó đẩy xuất ra cửa động.

Chỉ nghe nổ ầm âm, đáy cốc nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa cao tới tận trời.

Lãnh Quan Ngữ phi thân lên, mũi chân điểm nhẹ vào thạch bích cửađộng, cả người như lưu tinh xuyên vào thác nước, ngay cả một góc áo cũng không hề dính nước.

Chàng xoay người đứng lại, ngửi thấy đáy cốc mùi cháy khét lẹt nổilên bốn phía, những âm thanh thê lương u ám không dứt bên tai, trong ánh lửa rừng rực vô số độc trùng lăn lộn thành từng khối, ngọn lửa cháy rực liếm xuyên qua thân thể chúng, vô cùng kinh tâm động phách. Chợt thấytrong ánh lửa một thân ảnh vụt qua thác nước mà đến, chính là Thẩm ĐaTình.

## 16. Chương 16: Bốn Phương Tám Hướng Đều Hình Như Tràn Ngập Nguy Hiểm Không Lường Trước Được.

Trong thác nước này, quả nhiên có một cửa động.

Hai người vừa bước vào động, chợt nghe sau lưng có tiếng cười quái dị:

- Bọn họ đi vào đó rồi, thật chẳng khác gì cừu vào miệng hổ.

Lập tức có một giọng nữ quát lên:

- Kim lão tam, đến bây giờ ngươi còn nói khoác, ta xem ngươi làm sao ăn nói với tôn giả đây?

Phía sau lập tức im bặt.

Hai người Thẩm Lãnh đi vào trong ước chừng nửa chén trà nhỏ, bêntrong động ẩm ướt, thạch bích không ngừng có giọt nước nhỏ xuống. Lại đi thêm một lúc nữa những bọt nước này rơi xuống như mưa, nhánh lửa lậptức bị dập tắt. Hai người sờ soạng đi nửa ngày, lại thấy trong động càng ẩm thấp trùng điệp, mới biết Kim lão tam nói không sai.

Động trong núi này ngoằn ngoèo, đường nhỏ chi chít rắc rối như một tòa mê cung.

Thẩm Đa Tình trầm tư chốc lát, nói:

- Chúng ta vừa đi vừa đánh ký hiệu.

Nói xong dùng tay dấy lên ngọn huyễn hỏa, nhẹ nhàng vẽ lên trên thạch bích, thạch bích ngăm đen liền hiện lên một đường hồng quang.

Trong ánh lửa, chàng chợt thấy nét mặt của Lãnh Quan Ngữ có biểu cảm kỳ lạ, vội hỏi:

- Ngươi làm sao vậy?

Một lát không thấy đáp lại, chàng vội vàng nắm lấy tay Lãnh Quan Ngữ, thấy lành lạnh, lại dấy lên ngọn lửa từ bàn tay, thấy hàng mi Lãnh Quan Ngữ nhíu chặt, như cực kỳ khó chịu.

- Lãnh hộ vệ, ngươi làm sao vậy?

Sắc mặt Lãnh Quan Ngữ đỏ bừng, thần sắc lộ ra tia ngượng ngùng, chỉ chỉ chân mình:

- Giày của ta ngấm nước rồi, dính quá.

Thẩm Đa Tình ngẩn ra, đột nhiên hiểu hắn ta ưa sạch sẽ, liền cười cười.

Sắc mặt Lãnh Quan Ngữ càng đỏ, nửa xấu hổ nửa ảo não nói:

- Ngươi còn cười! Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này đi.

Nói xong xoay người đi.

Thẩm Đa Tình thấy trong thần sắc ngữ khí của Lãnh Quan Ngữ có thầnthái của nữ nhi, tim chàng đập thình thịch, vội vàng theo sau không dámnói thêm nữa.

Dọc đường đi chàng liên tục vạch ký hiệu, cuối cùng đã ra khỏi thủyđộng kia, từ một dòng suối chỉ đi chốc lát, chợt thấy bụng một đỉnh núi, khung đỉnh hình tròn thật lớn, cách mặt đất ít nhất hơn mười trượng,bụng núi lại bị hơn mười cái động phân tách ra, trước từng hang động cómột tấm lưới sắt, bên trong đều có một pho tượng khắc mãnh thú, khônggiống nhau, đuôi vuốt đầu thân trông rất sống động, vô cùng hung ác dữtợn.

Hai người nhìn nhìn, tâm trạng không tự chủ được trở nên căng thẳng,như là đi vào một cổ tháp âm trầm, lại như xông lầm vào một khu rừng rậm nguyên thủ, bốn phương tám hướng đều như tràn ngập những nguy hiểmkhông thể lường trước được.

Thẩm Đa Tình chợt thấy con mắt mãnh thú như chớp chớp, như muốn bổnhào vào mình, chàng định né tránh, Lãnh Quan Ngữ đã một đao chém vàolướt sắt, hỏa tinh bắn khắp nơi.

Chàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, kêu to:

- Không hay rồi, là ảo giác!

Chàng vừa sử dụng huyễn thuật dùng lửa vẽ ký hiệu nên đã tiêu hao một ít chân khí, không ngờ thiếu chút nữa thì bị mê hoặc, liền kéo LãnhQuan Ngữ ra.

Lúc này, hơn mười lưới sắt trong hang động kia đột nhiên tự phát động giờ lại lặng yên không chút tiếng động, chàng liên tục vọt mấy bước đều bị lưới sắt ngăn cản.

Bỗng nhiên, một hòn đá phá không đến, rơi vào bên trái phía trước, có người khẽ quát một tiếng:

- Đi bên này.

Lúc này, Thẩm Đa Tình biết lưới sắt là mê trận, đáng tiếc lại khôngthấy rõ toàn bộ trận thế, những tảng đá này có phương vị huyền diệu,trong lòng khẽ động, liền kéo Lãnh Quan Ngữ thẳng tiến lên, lưới sắt kia chợt hướng về hai bên lui nhanh đi. Lúc này, bọn họ đi theo nơi hòn đá nơi xuống, đi một đoạn đường quanh co, chợt thấy thạch tử kia từ xa rơi vào trong một khe suối, mà trước mắt một bóng đen vụt qua, rồi khôngthấy nữa.

Trong lòng Thẩm Đa Tình biết là có cao nhân hỗ trợ, vì vậy theo dòngsuối đi một đoạn đường, nghe tiếng nước chảy mát lạnh vỗ vào thạch bích, trước mắt đã xuất hiện tia sáng, trong lòng vui mừng kéo Lãnh Quan Ngữđi nhanh hơn.

Ở cửa động truyền đến tiếng thét kinh hãi:

- Tiểu tử giỏi, vậy mà có thể tìm được đến đây?

Thẩm Đa Tình cười nói:

- Ngươi cho là bảo vệ cửa ra là có thể vây được chúng ta sao?

Chàng còn chưa dứt lời, Kim lão tam đã phi thân đến, trong tay cầmmột binh khí cổ quái giống như móc câu nhanh như chớp đâm vào yết hầucủa chàng.

Trong lòng y biết một khi Thẩm Đa Tình ra khỏi cốc, tính mạng củamình khó giữ được, nên xuất thủ như phát điên, binh khí hóa thành ngànvạn huyễn ảnh, âm khí lành lạnh, chiêu nào cũng tấn công vào điểm yếuhại của Thẩm Đa Tình.

Thẩm Đa Tình múa đao mềm mại, hồng quang bạch ảnh giao nhau, huyễn lệ mê ly. Sát khí của Kim lão tam như gặp phải lá chắn mềm mại vô hình,đều bị bắn ngược trở về.

Trong thạch bích đột nhiên nhảy ra hơn mười độc xà rất nhỏ, nhanh như chớp tập kích Lãnh Quan Ngữ. Lãnh Quan Ngữ múa đao bảo vệ toàn thân,đao khí dày đặc tung hoành ngang dọc, chém vào khoảng không như phákhông, sắc bén đến cực điểm, tức thì bốn phía rơi xuống một đống xácrắn. Rồi đột nhiên, màn nước phía sau cửa động lại bay ra một đường đentuyền, trực tiếp quấn lấy cổ chàng. Chàng vội vàng giơ tay ra bắt lấy,xúc tua lạnh lẽo trơn dính, là một con rắng nhỏ đen cực dài, chàng bậtkêu lên buông tay ra lui nhanh. Kim lão nhị cười quái dị, con rắn dàinhỏ trong tay múa như trường tiên, chàng tránh không kịp, sau gáy bỗngnhiên đau xót, đã bị con rắn cắn một cái.

Thẩm Đa Tình nghe tiếng kêu sợ hãi của Lãnh Quan Ngữ, vội vung mộtchưởng đẩy lui Kim lão tam, lộn người chém một đao mãnh liệt, ai ngờ con rắn cực nhỏ lại rất linh hoạt, có thể tự tránh được đao phong, há mồmcắn vào tay chàng, chưởng phong của kim lão tam cũng mạnh mẽ ập tới.

Trong ánh chớp hỏa thạch, chàng vội sử dụng huyễn thuật mật tông “Đàm hoa nhất hiện”, thân hình biến hóa kỳ ảo, mềm mại như linh phong lướttới phía sau lưng Kim lão nhị, một chưởng vỗ vào lưng y.

Kim lão nhị há mộm hộc ra ngụm máu tươi, ban tay buông thõng, con rắn nhỏ trượt ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất lại bị chưởng phong mãnhliệt của Kim lão tam đánh bật lại, con rắn bất chợt rơi vào trong miệngKim lão nhị, từ yết hầu trượt xuống dưới. Lãnh Quan Ngữ thừa cơ lăngkhông một cước, đá vào ngực y bắn rơi xuống thác nước đang chảy xiết,biến mất không còn hình bóng.

Kim lão tam sợ hãi sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngửa đầu rít một tiếng vô cùng thê lương.

Tức thì, trên không trung chợt tối sầm, vô số chim quái đáp xuống, mấy trăm móng vuốt sắc bén chộp tới hai người Thẩm Lãnh.

Thẩm Đa Tình thân nhanh như điện múa bảo đao không một kẽ hở, nhưngLãnh Quan Ngữ lại cảm giác cánh tay tê dại, thể lực không chống đỡ nổi, thầm biết độc xà đã phát tác, nhưng nghiến răng chịu đựng.

Đàn chim e ngại bảo đao Thẩm Đa Tình nên không dám đánh xuống, chỉ phát ra âm thanh bay quanh ở trên đỉnh đầu.

Kim lão tam gấp đến độ liên tục huýt sáo dài không dứt, có ba conchim bị tiếng huýt sáo mà nóng vội lao xuống, nhưng không dám công kíchThẩm Đa Tình mà chộp xuống Lãnh Quan Ngữ.

Lãnh Quan Ngữ tránh không kịp, thấy móng vuốt chim đang sắp chộpxuống, chợt trong không trung vang lên tiếng xé gió sắc bén, ba mũi tênnhọn lăng không bay đến, mang theo một luồng cuồng phong mạnh mẽ sượtqua đầu chàng, bắn trúng đầu ba con chim quái.

Búi tóc của Lãnh Quan Ngữ đang búi cao lập tức xõa xuống, mái tóc dầy đen mượt như tơ lụa dài tới tận hông, nét mặt tuấn tú lạnh lùng vẫn còn hiện lên tia kinh ngạc, làn da trắng như tuyết mịn màng, đồng tử trongtrẻo như sao, một vẻ đẹp mỹ lệ tao nhã khiến người khác hít thở khôngthông.

Thẩm Đa Tình vội quay đầu lại, thấy hình ảnh đó, ngẩn ra, ngay cả trên vai bị cào mà cũng không có cảm giác đau đớn.

Trong khoảnh khắc, trên không trung xẹt tới một bóng đen bắt lấy Lãnh Quan Ngữ tiếp nhập vào trong động. Thẩm Đa Tình kinh hãi, muốn đuổitheo để cứu thì cửa động đã ầm ầm hạ xuống ba tấm lưới sắt, cắt đứtchàng ở bên ngoài động.

Chàng vung đao chém mạnh vào lưới sắt, nhưng chỉ thấy hỏa tinh bắn khắp nơi mà lưới sắt không chút nào sứt mẻ.

Bỗng nhiên, dưới chân núi vang lên tiếng huýt gió, sắc mặt Kim lãotam thay đổi, phi thân vội vút đi, đàn chim quái cũng bay lên theo, Thẩm Đa Tình cũng đề thân đuổi theo sát.

## 17. Chương G 17: Vài Ngôi Sao Nhỏ Trên Bầu Trời Cao, Như Một Đường Chỉ Trực Tiếp Hướng Về Nơi Nào Đó

Lúc mặt trời lặn xuống, ráng chiều đỏ rực buông xuống trên ngọn núiphía Tây, biến ảo trùng điệp, như chìa tay có thể chạm vào được.

Tiếng đánh nhau kịch liệt xé rách hoàng hôn vô cùng mỹ lệ mờ ảo này.

Dưới ngọn núi cỏ xanh hoa dại thơm nát có hai nữ tử kiếm thế như hồng địa bao vây Tiêu Vô Cấu và Thẩm Hi Vi. Nữ tử áo hông, trái xanh phảihồng, chính là hai người mà Thẩm Đa Tình đã gặp trong động.

Thì ra, Tiêu Vô Cấu chợt thấy trong hàn đàm có người rơi xuống,trong lòng biết là khác thường, lúc này Thẩm Hi Vi bị dọa ngất đã tỉnhlại, liền bám lên vách núi trèo lên trên, đi tới giữa sườn núi thì gặphai nữ tử đang chạy đi giúp huynh đệ lão Kim.

Hai nàng chợt thấy hai người xa lạ vào núi, không nói lời nào đã động thủ luôn. Nào ngờ võ công Tiêu Vô Cấu trác tuyệt, Thẩm Hi Vi tuy cônglực kém hơn một chút nhưng thân pháp cực kỳ linh hoạt. Hai nữ tử đấuchưa tới chín hiệp liền gọi chim quái tới hỗ trợ.

Tiêu Vô Cấu cũng không ngờ trên ngọn núi hoang vắng lại có hai nữ tửtuổi còn trẻ nhưng công phu cực cao, xuất thủ lại hung ác tàn bạo, xảotrá. Hơn nữa các nàng tự biết công lực không địch lại được Tiêu Vô Cấu,nên không chính diện nghênh chiến với hắn mà chỉ toàn lực đối phó vớiThẩm Hi Vi. Cho nên, hắn cũng chỉ gặp chiêu thì phá chiêu chứ không thểlàm gì được các nàng.

Lúc này, bỗng nghe trên đỉnh đầu tiếng chịm kêu lạnh lẽo, từng đợt gió mạnh phốc tới.

Hắn biết sự lợi hai của đàn chim quái này, rất sợ làm tổn thương tớiThẩm Hi Vi, liền vung nhuyễn tiên quay vòng tròn lăng không đánh lênkhông trung, lập tức những tiếng kêu thê lương vang lên bốn phía, từngmảng lông chim trắng đen rơi xuống lả tả.

Hai người đều bị đàn chim quái gây thu hút nên không để ý có một bóng người khác đang kề sát ngọn núi vội vàng chạy tới.

Thẩm Đa Tình ở trên núi nhìn thấy rất rõ, người đàn ông da ngăm đen,thân hình cao lớn kia chính là Tiêu Vô Cấu, lại thấy muội muội bình yênvô sự, trong lòng an tâm liền từ trên ngọn núi phi thẳng xuống, hồng yphất phơ như tiên.

Thẩm Hi Vi thấy bóng dáng quen thuộc, biết ca ca đã tới, lập tức hoan hô nhảy nhót, hưng phấn chạy tới phía ngọn núi mà không đề phòng Kimlão tam nhân cơ hội chộp tới trước mặt, loan câu sáng như tuyết đâm tớitrước ngực nàng.

Thẩm Đa Tình từ xa nhìn thấy, mặc dù vô cùng sợ hãi nhưng cũng ngoàitầm tay với. Chợt thấy một bóng đen lóe lên, Tiêu Vô Cấu đã lắc mìnhtới, trường tiên cuộn lấy binh khí của ông ta, hất về phía bên phải.

Hai nữ tử phía sau thừa cơ giương kiếm phi tới, kiếm khí trùng điệplạnh léo nhanh như chớp đâm tới sau lưng hai người Tiêu Thẩm.

Tiêu Vô Cấu giật mình, tay phải múa trường tiên, tay trái nhanh nhưchớp bẽ gãy thanh kiếm đâm phía sau lưng Thẩm Hi Vi, nhưng người ở saulưng mình thì lại không thể phòng ngự mà bị đâm một kiếm, lập tức máubắn ra nhuộm thẫm bạch sam.

Thẩm Hi Vi nhìn thấy cảm giác như mũi kiếm đó đâm thẳng vào tim mình, lập tức không nói với nào xoay người đánh hơn mười chưởng như cuồngphong lên lục y nữ tử đã đâm làm Tiêu Vô Cấu bị thương, làm lục y nữ tửbị đấu pháp đoạt mệnh của nàng làm cho luống cuống chân tay.

Lúc này, Thẩm Đa Tình đã phi thân tới, đâm một đao vào lưng Kim lãotam. Lão ta dám đánh lén muội muội của mình, lại còn ức hiếp Lãnh QuanNgữ, nỗi hận đã ngưng tụ lại trong ngực nên một đao này vô cùng sắc bén.

Kim lão tam nghe tiếng gió thổi, chưa kịp quay đầu lại đã bị chém đứt thành hai đoạn.

Tiêu Vô Cấu đột nhiên thấy từ dưới núi xuất hiện thiếu niên tuấn lãng này, lại có đao pháp cương mãnh quyết tuyệt như vậy, cũng ngẩn ngườira.

Hai nữ tử kia thấy hồng y tập kích này là Thẩm Đa Tình, đã biếtchính là truyền nhân của Đàm Liên Tịnh Đế, sợ tới mức mặt hoa biến sắc,không hẹn mà cùng bỏ chạy xuống chân núi.

Thẩm Đa Tình đang trong cơn giận thắng lợi sao có thể để hai ả chạy trốn, liền nhanh như chớp đuổi theo.

Thẩm Hi Vi vội chạy tới bên Tiêu Vô Câu, nôn nóng đến mức nước mắt tuôn xuống không ngớt:

- Đồ đen thui, ngươi sao rồi? Có nặng lắm không?

Tiêu Vô Cấu mặc dù trúng một kiếm, vết thương cũng rất sâu, nhưngthấy nét mặt nàng thân thiết, trong lòng vô cùng vui sướng, nhịn đaucười nói:

- Không sao, chảy chút máu thôi.

Thẩm Hi Vi thấy trong mắt hắn có ý cười, liền xấu hổ cúi mặt xuống, lại xé áo bào, băng vết thương cho hắn.

Thấy nàng như vậy, ý cười Tiêu Vô Cấu càng sâu, liền chỉ Thẩm Đa Tình đang ngăn cản hai ả kia, hỏi:

- Ngươi biết hắn?

- Huynh ấy là….

Thẩm Hi Vi vốn định nói là “ca ca của ta”, nhưng chợt nhớ ra mình đang mặc nam trang, vội sửa lời, nói:

- Hắn là công tử nhà ta.

Tiêu Vô Cấu thấy vẻ mặt nàng buồn xo, cười nói:

- Khó trách thân thủ ngươi không tệ, không hề thua kém binh sĩ! Thôi đừng khóc nữa, chúng ta xuống đó hỗ trợ.

Đợi hai người chạy tới trước mặt thì Thẩm Đa Tình đã khắc chế được hai ả, đang lần lượt gặng hỏi đường vào của huyệt động.

Hai ả kia miệng rất cứng, chỉ cười nhạt không trả lời.

Thẩm Hi Vi rất nhanh đảo tròng mắt, cười hì hì bước lên, nói:

- Công tử, huynh không ngại thì trước tiên phế công lực của hai ả đi, sau đó mới từ từ tra khảo.

Hai ả nghe vậy, sắc mắt biến đổi.

Thẩm Đa Tình không gặp nàng thì lo lắng, giờ thấy nàng bình yên vô sự, trong bụng lại đầy lửa giận, trừng mắt với nàng, nói:

- Lát nữa ta tính sổ với ngươi sau.

Thẩm Hi Vi lè lưỡi, vẻ mặt lấy lòng nói:

- Ta giúp huynh hỏi đường vào sơn động, huynh không được tức giận, có được không?

Thẩm Đa Tình xụ xuống, hừ nói:

- Đừng mơ như thế là xong.

Ngữ khí cũng đã rộng rãi hơn.

Tiêu Vô Cấu thấy hai người họ, chủ nhân thì chẳng có ba phần uynghiêm, thư đồng thì chẳng có mấy phần sợ hãi, không khỏi thấy kỳ quái.

Lúc này, Thẩm Hi Vi tiếp nhận trường đao trong tay ca ca, tới trước mặt lục y nữ tử, nói:

- Ngươi nghe rõ rồi chứ, hiện tại ta đếm ba tiếng, nếu ngươi khôngtrả lời vấn đề của công tử nhà ta, ta sẽ cắt một lỗ tai nhà ngươi.

Cô gái này sắc mặt thay đổi đột ngột, quả lực là điều này còn kinh khủng hơn so với việc phế võ công của ả.

Thẩm Hi Vi cười xán lạn:

- Giờ ta bắt đầu đếm: một, hai ba.

Vừa dứt lời, ánh đao đã lóe lên, tai trái của lục y nữ tử đã rơi xuống đất.

Trong lòng nàng vô cùng hận nữ tử này đã đâm làm Tiêu Vô Cấu bịthương, vì vậy đếm cực nhanh, căn bản không cho ả có cơ hội trả lời.

Nữ tử kia thấy lỗ tai mình rơi xuống, lập tức ngất xỉu.

Thẩm Hi Vi chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía hồng y nữ tử bên cạnh, vẻ mặt cười vô cùng ngây thơ.

Hồng y nữ tử không đợi nàng nói, vội vàng gật đầu:

- Giải huyệt đạo cho ta, ta dẫn các ngươi đi vào.

Thẩm Đa Tình vung tay giải huyệt đạo cho ả, bốn người định chạy, chợt nghe Tiêu Vô Cấu cả kinh nói:

- Đã xảy ra chuyện gì?

Theo ánh mắt của hắn, thấy cơ thể của lục y nữ tử đang nhanh chóngthối rữa, máy loãng tràn ra, da lập tức hao mòn, dần dần biến thành bãinước đen.

Thẩm Đa Tình kinh hãi, bật thốt lên:

- Hủ thi hóa cốt phấn?

Tiêu Vô Cấu vội hỏi:

- Đây là độc gì, sao quỷ dị như vậy?

- Là một loại kịch độc ở ngoài Tây Vực, ta cũng chỉ nghe qua, không ngờ lại bắt gặp ở đây.

Hồng y nữ tử thấy bọn họ phân tâm, lập tức đề khí phi thân bỏ chạy về hướng ngọn núi phía Tây. Ba người giật mình, vội vã đuổi theo. Ả kiaquay lại bắn ra một loạt độc trâm hàn khí.

Thẩm Đa Tình phất tay áo qua mặt, quét cuốn lấy toàn bộ độc trâm, lăng không tới trước mặt hồng y nữ tử, lạnh lùng nói:

- Ngươi chạy không thoát đâu.

Hồng y nữ tử giơ kiếm lên định đâm, chợt có một viên đá phá không màtới, bắn trúng huyệt thái dương của nàng, máu phọt ra.Thẩm Đa Tinh vụtđến muốn cứu người nhưng đã không kịp.

Thấy ngọn núi phía Tây có một thiếu niên vóc người cao lớn phi thân tới, đó chính là Bộ

Lưu Tiên.

Tiêu Vô Cấu thấy hắn thì kinh ngạc:

- Lưu Tiên, sao ngươi tới đây?

Bộ Lưu Tiên đáp:

- Nước Phù Phong mang cống phẩm đến, nữ hoàng bệ hạ cố ý ban thưởngcho nghĩa phụ ta, lẹnh ta lên núi. Ta ở dưới chân núi gặp phó tướng củangươi, nghe chuyện về hồ điệp, khi tặng cống phẩm xong thì nhanh chóngđi tìm các ngươi, vừa đúng lúc thấy.

Thẩm Đa Tình thở dài, nói:

- Đáng tiếc người còn sống duy nhất cũng không còn nữa.

Bộ Lưu Tiên vội hỏi chuyện gì xảy ra, Thẩm Đa Tình đem chuyện đêm qua ở trong huyệt động nói lại, nhăc đến việc Lãnh Quan Ngữ bị cướp đi, sắc mặt lại buồn bã.

Lập tức, Thẩm Hi Vi cũng đem chuyện lạ của hai tối đã gặp phải nói cho Thẩm Đa Tình hay.

Bộ Lưu Tiên nghe nhắc đến hắc y thiếu niên xấu xí thần bí kia, trongánh mắt sâu như hàn đàm lóe lên tia sáng lạ thường khó mà phát hiện.

Yên lặng chốc lát, Thẩm Đa Tình vội nói với Thẩm Hi Vi:

- Tiêu Dung, ngươi hãy lập tức xuống núi, ở đây không thích hợp ở lâu.

Thẩm Hi Vi ngẩn ra, hỏi:

- Huynh không xuống núi à?

- Lãnh hộ vệ sinh tử chưa rõ, ta nhất định phải tìm được hắn.

Thẩm Hi Vi cong miệng:

- Vậy ta cũng không đi.

Thẩm Đa Tình sầm mặt, quát lên:

- Không được hồ đồ.

Bỗng nhiên Bộ Lưu Tiên mở miệng:

- Địa hình trên núi này tiểu đệ khá quen thuộc, không bằng để tiểu đệ ở lại cùng Thẩm huynh đi tìm kiếm. Tiêu tướng quân trong người có việc, không ngại thì hãy đưa tiểu huynh đệ này xuống núi trước.

Lúc hắn nói “có việc trong người”, ngữ khí hơi nặng nề. Tiêu Vô Cấu như nhớ ra gì đó, lúc này gật đầu nói:

- Được! Chỉ là tiểu Dung theo ta xuống núi, chẳng hay Thẩm công tử có yên tâm không?

Thẩm Đa Tình thấy hắn liều mình cứu muội muội, lại thấy hắn khí vũ hiên ngang, phong thái hào sảng, từ lâu đã có thiện cảm:

- Thư đồng này của ta rất bướng bỉnh, còn xin Tiêu huynh bỏ qua cho.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy mừng rỡ:

- Thẩm công tử xin cứ yên tâm.

Mặc dù rất không muốn nhưng thái độ ca ca kiên quyết, Thẩm Hi Vi biết nhiều lời cũng vô ích, đành phải nghe theo.

Trời tối đen, màn đêm nặng nề buông xuống dãy núi, sương mù đỉnh núitrùng điệp dày đặc ngưng tụ, chim vội bay vào rừng, thiên đại lập tứctiêu điều lạnh lẽo.

Thẩm Đa Tình với Bộ Lưu Tiên phi thân lên ngọn núi, ước chừng thờigian một chén trà nhỏ, đã đi cới cửa động đã được lưới sắt vây chặt.

Hai người đi xung quanh sơn động hơn mười trượng lục soát tỉ mỉ thạch bích mà không phát hiện được chút manh mối gì. Hai người nhìn nhaukhông nói, cùng rơi vào trầm tư.

Bộ Lưu Tiên thấy lòng bàn tay dính đầy rên xanh trên thạch bích, liền ngồi xổm bên cạnh thác nước rửa tay.

Thẩm Đa Tình nghiêng đầu nhìn hắn, chợt thoáng thấy trong thác nướcnhư có một luồng sáng bạc, trong lòng khẽ động, vội thả người bay quavào trong thác nước. Lúc đi qua rèm nước dừng lại, tập trung nhìn vào,chàng lập tức mừng rỡ như điên.

Thì ra có một sợi dây thừng màu trắng ngọc cực nhỏ rũ xuống trongthác nước, chen lẫn vào trong nước chảy đong đưa không ngừng, giống nhưngấn nước đổ cùng thác nước, nếu là ban ngày ánh nắng sáng rực, thì sẽvô cùng khó phát hiện ra, nhưng dưới ánh trăng, dây thừng này lại khôngngừng phát ra màu sáng bạc.

Trong ánh mắt Bộ Lưu Tiên thoáng hiện lên tia tán thưởng:

- Thẩm huynh, có phát hiện sao?

Cách rèm nước, Thẩm Đa Tình trả lời hắn:

- Thì ra cơ quan này giấu ở phía trước thác nước.

Nói xong khẽ kéo sợi dây thừng, ba lưới sắt ở trước cửa động lập tức không một tiếng động được kéo lên, huyệt động u ám đen sâu giống nhưmiệng lớn của quái thú mở ra, bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt hết tấtcả.

Hai người đi vào trong bụng núi có lưới sắt trùng điệp, thấy Bộ Lưu Tiên bước nhanh tới phía trước, Thẩm Đa Tình nhắc nhở hắn:

- Bộ tướng quân cẩn thận, những lưới sắt này chính là mê trận, rất cổ quái.

Bộ Lưu Tiên đáp khẽ một tiếng, đốt nhánh lửa lên, chậm rãi đi vào quan sát quái thú trong hốc động.

Thẩm Đa Tình tính toán, những hốc động này không nhiều không ít, vừađủ bốn mươi chín hốc, quái thú trong từng hốc không giống nhau, nhưng lờ mờ có thể nhận rõ tên gọi hình dạng, duy nhất có con chính giữa thìkhông biết là quái vật gì.

Đó là một pho tượng cánh điệp thân rắn.

Bộ Lưu Tiên chợt quay đầu lại hỏi:

- Xà hai cánh, đại diện cho gì nhỉ?

Thẩm Đa Tình nhìn chăm chú pho tượng kỳ lạ này, chậm rãi nói:

- Trong Điển tịch thượng cổ ghi chép, cổ nhân sùng bái xà, nó đạidiện cho sự biến hóa thời gian và vũ trụ. Xà có lúc tượng trưng cho vũtrụ hoang lưu, có lựu lại tượng trung a thần tử vong, tương truyềnPhục Hy và Nữ Hoa chính là đầu người thân rắn. Người có đầu người thânrắn vốn có bản lĩnh thông thiên, nhưng bởi nguyên nhân tiến nhập xà màmất đi vĩnh hằng, Thế nhưng…

Chàng bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc:

- Vậy thì cánh điệp thân rắn sẽ có ý nghĩa gì? Tượng này với hồ điệp, độc xà có liên quan gì không?

Bộ Lưu Tiên nghe mặt không biến sắc, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên tia kinh ngạc bất ngờ, không biết là kinh ngạc sự hiểu biết của Thẩm Đa Tình, hay là kinh ngạc chuyện khác, hắn khẽ nói:

- Chúng ta đi tìm Lãnh hộ về trước đã.

Hai người cẩn thậnđi qua bụng núi, trước mặt bỗng nhiên xuất hiện bangã đường, mỗi một đường đều có thể chứa hai người cùng đi. Đang do dự,chợt nghe huyệt động bên trái có truyền đến tiếng động nhỏ.

Thẩm Đa Tình giành bước vào trước, cảm thấy âm phong ập tới người,hàn khí bức người. Đang định đi tiếp, chợt dưới chân vấp phải vật gì,liền cúi xuống nhìn, là bội đao của Lãnh Quan Ngữ.

Bỗng nhiên, phía sau cũng là tiếng kêu khẽ của Bộ Lưu Tiên:

- Đây hình như là y phục của Lãnh hộ vệ.

Thẩm Đa Tình vội nhận lấy xem, đó chính là trường bào của Lãnh QuanNgữ, vội đoạt lấy nhánh lửa trong tay Bộ Lưu Tiên, ngồi xuống tỉ mỉ tìmkiếm, chỉ thấy trên mặt đất có một đai lưng ngân châu, mặt đất lạnh lẽoẩm ướt, trong lòng chàng trầm xuống rất sâu.

Bộ Lưu Tiên thấy sắc mặt chàng trong nháy mắt trở nên trắng bệch không có huyết sắc, vội ngồi xuống:

- Thế nào?

Thẩm Đa Tình lặng im một lúc, mới đáp:

- Hôm nay ta đã từng gặp một người toàn thân bị hóa nước mà chết, chẳng…chẳng lẽ….

Chàng cảm giác tim mình như bị một bàn tay to lớn bóp chặt lấy, không nói được nữa.

Bộ Lưu Tiên ngây người ra một hồi, hai mắt cụp xuống:

- Y phục này của hắn còn đây, chắc là không sao, chúng ta đi nơi khác tìm xem.

Nhưng trong giọng nói lại bộc lộ ra hàm xúc như ngay cả mình cũng không tin.

Lúc này, độc trùng ban ngày không biết đã đi đâu hết, trong huyệtđộng tĩnh lặng, ngay cả một tiếng côn trùng kêu cũng không có, chỉ cótiếng hít thở nhỏ của hai người họ.

Không biết đã lục soát trong huyệt động bao nhiêu canh giờ, sắc mặt Bộ Lưu Tiên nghiêm trọng, hai tay nắm chặt:

- Chỉ sợ Lãnh hộ vệ…dữ nhiều lành ít, chúng ta xuống núi thôi.

Thẩm Đa Tình cầm bội đao của Lãnh Quan Ngữ, nét mặt như chạm đá, một lát sau mới gật đầu.

Ra khỏi động, vầng trăng đã nhô lên cao, bầu trời trong vắt, có vàingôi sao ở trên cao lóe sáng, càng tăng thêm sự thâm sâu của trời đêm,giống như một đường thẳng hướng về nơi vô cùng rộng lớn không thể biếtđược.

Thẩm Đa Tình nhìn những chấm sao nhỏ, cảm thấy chưa bao giờ có một sự thê lương và bất lực quyết tuyệt đến như này. Từ trước đến nay chàng tự ình bản lĩnh cao, càng tuân theo quy tắc nhân sẽ thắng thiên, chođến giờ khắc này, chàng mới sâu sắc lĩnh hội được tình cảnh bi thươngbuồn bã của sự bất lực.

Bộ Lưu Tiên cũng ngửa đầu nhìn những ngôi sao nhỏ trên không trung,trong đôi mắt thâm thúy kia như hòa vào màn đêm thâm sâu, tựa hồ như sựđau thương sâu sắc bắt đầu tuôn trào, rồi lại cố gắng kìm nén lại, dầndần trở thành một sự tuyệt vọng tàn khốc.

## 18. Chương 18: Tướng Quân Luôn Uy Vũ Dũng Mãnh Không Ngờ Lại Ăn Nói Ngang Bướng Như Một Đứa Trẻ..

Xe ngựa áp tải cống phẩm của Bộ Lưu Tiên đi vào Kinh Thành, sau khitừ biệt với Thẩm Đa Tình thì đánh xe ngựa đi tới hậu viện của nhà mình,hắn khiêng ra một chiếc rương gỗ màu đỏ thẫm từ trên xe ngựa đưa thẳngvào tòa lầu các của hậu viện. Tĩnh tọa trong bóng đêm chốc lát, hắn độtnhiên đứng lên đi xuống cầu thang, ấn vào chỗ lõm ngay tại chỗ khúc cong của bậc thang thứ bảy.

Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, từ lầu thang thứ bảy tách ra chìm xuống dưới, một tầng hầm u ám từ từ lộ ra.

Hắn khiêng cái rương gỗ đi qua thông đạo chật hẹp, rẽ trái, trước mắt bỗng trở nên sáng trắng như tuyết.

Đây là một gian phòng cực kỳ rộng, rèm trúc được bện bằng sợi tằm quý màu vàng cuộn lên, trên mặt đất được trải thảm ba tư hoa văn dày đặc, ở giữa đặt một chiếc giường lớn, bốn phía rủ rèm màu xanh nhạt, trên tấmrèm điểm xuyến vô số những chuông đồng trong suốt lấp lánh, gió thổi nhè nhẹ phát ra những tiếng giòn vang.

Bộ Lưu Tiên nhẹ nhàng mở rương bế một người từ trong đó ra, làn datrắng như ngọc, vóc người mềm mại, mái tóc dài đen mượt thơm ngát chảyxuống ngực, dung nhan thanh lệ tuyệt luân như được trạm khắc.

Nữ nhân này, chính là Lãnh Quan Ngữ.

Bộ Lưu Tiên ôm lấy nàng khẽ khàng đặt lên giường, như nàng là mộtchiếc lông chim trắng thuần mềm mại, ngón tay mỹ lệ thon dài giống nhưcánh hoa mơn trớn trán nàng, khuôn mặt, gò má, mũi miệng…Động tác củahắn cực kỳ nhẹ nhàng giống như đang vuốt ve một báu vật vô cùng trânquý, trên nét mặt toát lên sự say mê si dại.

Mà lúc này, Thẩm Đa Tình đang ở trong Toàn Hoa Thành uống rượu. Chàng tuyệt đối không ngờ được, Lãnh Quan Ngữ lại nằm trong một chiếc rươnggỗ trên xe ngựa mà chàng vừa ngồi ở trên đó.

Trong phủ của tướng quân chấn uy Tiêu Vô Cấu lại xảy ra một tình huống khác vô cùng náo nhiệt.

Thẩm Hi Vi ngâm mình trong một chiếc thùng gỗ tắm rất lớn, khuôn mặtnhỏ nhắn của nàng trắng hồng hiện ra trong làn sương nước nghi ngút, nét mặt hồn nhiên trong sáng khiến người khác bất ngờ khi mà ngay nửa khắctrước nàng còn giống như con thú nhỏ làm đảo lộn toàn bộ thư phòng củaTiêu Vô Cấu.

Ngâm trong thùng gỗ tắm chừng hai canh giờ nàng mới đứng lên, mái tóc dài như gấm đổ xuống tấm lưng nõn nà, trong mắt mấy thị nữ đều sững sờ, thị nữ lớn tuổi nhất cầm áo khoác dài trắng choàng lên người nàng, rõràng là y phục của Tiêu Vô Cấu, tay áo bào dài rộng rũ xuống, chất liệuvô cùng mềm mại dễ chịu ấm áp giống như bờ ngực dày rộng của hắn.

Trên mặt Thẩm Hi Vi chợt đỏ lên, tên đàn ông cao lớn da ngăm đen kiadù bá đạo cứng rắn nhưng đối với nàng lại rất nhường nhịn, tính cáchcũng rất hào phóng, hơn mười bộ sách đồ cổ bị vỡ dưới đất mà hắn cũngkhông hề chau mày chút nào.

Bên ngoài có người gõ cửa:

- Làm gì vậy? Lâu thế mà chưa xong à?

Nàng lên tiếng trả lời rồi mở rộng cửa, một cơn gió đêm đập vào mặtlàm ống tay áo và mái tóc dài mỹ lệ của nàng nhẹ bay như tiên nữ đóngió, thiếu nữ với đôi môi mọng đỏ da trắng như tuyết, hai mắt sáng ngờinhư sao.

Tiêu Vô Cấu ở hành lang xoay người lại, lập tức sững sờ.

Nhiều ngày ở chung, thư đồng đẹp trai đáng yêu này khiến trong lònghắn nảy sinh cảm tình đặc biệt, nhiều lần còn ngờ vực bản thân có tìnhcảm với nam nhân, lúc này thấy nàng là nữ nhi, khiến hắn vừa mừng vừakinh ngạc, giống như tình duyên kiếp trước trải qua bao năm tháng chờđợi bỗng nhiên hiện ngay trước mắt, một sự rung động khó hiểu bao chặtlấy lồng ngực.

Thẩm Hi Vi cong lên cười đắc ý, nói:

- Giờ ngươi đã hiểu vì sao ta không thể làm sĩ tốt của ngươi rồi chứ? Hừ, trong quân làm gì có nữ tử được?

Tiêu Vô Cấu ngơ ngác một lát, rồi mới hỏi

- Rốt cuộc ngươi là ai?

Thẩm HI Vi cười nhạt:

- Mặc kệ ta là ai thì cũng không thể làm sĩ tốt của ngươi.

Tiêu Vô Cấu không nói gì, hai tay xiết chặt lại, miệng khẽ cắn ngóntay cái, nhíu mày thong thả đi quanh người nàng hai vòng, trong mắt bỗng hiện lên ý cười quỷ quyệt.

Thấy tia cười trong mắt hắn, sống lưng Thẩm Hi Vi lạnh ngắt có một dự cảm bất thường.

Quả nhiên, hắn dừng bước lại, hai mắt sáng quắc nhìn nàng:

- Không làm sĩ tốt cũng được, nhưng ngươi có thể làm thê tử của ta. Ngày mai ta đi cầu hôn với Thẩm công tử.

Toàn thân nàng run lên, suýt nữa thì giẫm vào trường bào dưới chân té ngã:

- Đừng giỡn, công tử nhà ta sẽ không đồng ý chuyện hoang đường như vậy đâu.

Tiêu Vô Cấu cười sang sảng:

- Hắn không đồng ý, ta sẽ cướp người. Hơn nữa, cơ thể ta đã bị ngươi nhìn thấy rồi, ngươi không định vỗ mông bỏ đi đấy chứ.

- Á!

Ba người Kha Nhung đứng phía sau cùng thất thanh sợ hãi kêu lên,không ngờ tướng quân uy vũ dũng mãnh lại ăn nói ngang ngược như một đứatrẻ vậy.

Tiêu Vô Cấu nghiêng người trừng mắt:

- Ba người các ngươi sao còn ở đây?

Ba người hoảng hồn vội vàng rời đi.

Nhíu mày lại, Thẩm Hi Vi cẩn thận hỏi:

- Ngươi nói đùa phải không?

Tiêu Vô Cấu không để ý tới nàng, quay lại kêu:

- Kha Nhung quay lại đây.

Kha Nhung lên tiếng đáp rồi quay lại.

- Ngươi đi xem ngày tháng, chọn một ngày lành gần nhất, sau đó đi đặt lễ phục cưới hỏi.

Kha Nhung kinh ngạc ngẩng đầu lên:

- Ngay bây giờ?

Tiêu Vô Cấu khẽ mỉm cười, nhìn về phía Thẩm Hi Vi:

- Ngay bây giờ.

Thẩm Hi Vi lúc này mới phát giác sự việc đã to tát thật rồi, vội vàng kêu lên:

- Chờ chút! Dù gì của ngươi cũng nên hỏi ý kiến ta chứ?

Tiêu Vô Cấu chau mày:

- Ý ngươi là muốn chọn lễ phục của ngươi phải không?

- Đương nhiên, lễ phục phải là màu đỏ, tốt nhất là loại có hình vẽ hoa tường vi màu đỏ trầm, phần eo phải điểm xuyết…

Thẩm Hi Vi vừa mở miệng thì người cũng đã lui tới bên ngoài hành lang bên mép hồ sen, thân hình lướt qua hồ nước, mềm mại như chim yến vượtqua tường phía đông.

Tiêu Vô Cấu sớm đã đoán được nàng sẽ có chiêu đó, trường tiên khẽ vẩy lên cuốn lấy hai chân nàng. Thẩm Hi Vi đang ở giữa không trung cũngkhông kinh hoảng, vặn người một cái hai chân đã tránh được trường tiên,thân pháp kỳ diệu, thế bay đi không hề ngừng.

Tiêu Vô Cấu liền nhún người vút qua hai trượng, cổ tay lật mình,trường tiên lại như bóng với hình vẫn hướng về hai chân nàng cuốn lấy,lực vô cùng mạnh.

Thẩm Hi Vi xoay người đứng trên một hòn giả sơn, cười nói:

- Ngươi không bắt được ta…

Còn chưa nói xong, chỉ nghe “soạt”một tiếng vang lên, nàng thấy haichân mát lạnh, vạt áo bào dưới đầu gối đã đi đâu mất, dưới ánh trăngthanh tĩnh đẹp đẽ, hai tấm chân trắng như tuyết ngọc hiện ra.

Tiêu Vô Cấu cầm trường tiên, hai mắt sáng quắc nhìn lướt qua hai chân nàng, nói:

- Ngươi đúng là chẳng nho nhã chút nào! Còn không mau xuống đi.

Thẩm Hi Vi cúi xuống nhìn, cười nói:

- Ta thích mát mẻ, không ngại thì lễ phục làm theo kiểu này đi.

Kha Nhung đứng bên cạnh bật cười thành tiếng.

Ánh mắt Tiêu Vô Cấu căng lên, nghiêng đầu sang lạnh lùng nói:

- Nhìn đủ chưa?

Kha Nhung sợ cuống quýt nhắm hai mắt lại.

Thẩm Hi Vi thừa cơ thả người bay vút ra ngoài tường. Tiêu Vô Cấu lăng không đạp nước, trường tiên vung lên cuốn lấy lưng nàng hất ngược trởvề, cuốn toàn bộ cơ thể nàng rơi vào lòng hắn.

Hắn vận chỉ điểm huyệt đạo của nàng, lúc ôm nàng đi qua Kha Nhung, than khẽ:

- Cho tới bây giờ, mỗi chiêu điểm huyệt này là dùng được với ngươi.

## 19. Chương 19: Tượng Thân Rắn Cánh Điệp Quái Dị

Phong Thác Hi ngồi đối diện với Thẩm Đa Tình, lẳng lặng nhìn chàng.Thời gian dường như bỗng nhiên bị đảo ngược trở lại mười năm trước, trên Thánh Địa Băng Phong Tuyết Vực…

Đó là mùa đông năm Nguyên Võ thứ mười sau, Tang quốc với Phù Phongquốc quan hệ giao ác như nước với lửa. Thái độ của Bắc Cương tuyết vựclập tức trở nên quan trọng. Đại pháp sư của Tuyết Vực cũng trở thành đối tượng tranh giành kết giao của hai nước. Chàng theo phụ thân đi BăngPhong đón Pháp sư, cũng là có cơ may gặp phải cuộc thịnh hội (hội lớn)huyễn thuật tổ chức mười năm một lần tại Tuyết Đô. Năm ấy Thẩm Đa Tìnhmười ba tuổi áp chế được bốn mươi tám cao thủ Tuyết Vực, với một thanhPhục Ma đao đánh bại hai đại Uyển chủ Nam Bắc “Ngâm Phong Võ Uyển”, đặcbiệt phá vỡ Nhập chủ Phong Lôi Đàn, trở thành hộ pháp tả sứ trẻ tuổinhất của Tuyết Vực. Cũng chính là lần đi xa đó mà hai nhà đã có mối kếtgiao tốt đẹp.

Thế nhưng, giờ khắc này, trong mắt người nam tử tuấn tú này đã khôngcòn ánh lên sự anh khí bức người của năm xưa nữa, mà thay vào đó là sựbi thương và sự tự trách sâu sắc vô hạn, sắc mặt chán chường, chỉ trongmột đêm thôi mà đã tiều tụy đi rất nhiều.

Phong Thác Hi không kìm được liền mở miệng:

- Thẩm huynh, nếu Quan Ngữ thật sự đã chết, huynh dù say chết cũngkhông ích gì. Huống hồ đó cũng không phải là lỗi của huynh. Sống chết có số, ý trời đã như vậy rồi, đã định trước Tang quốc ta có tai kiếp.

Nói xong chàng thở dài.

Thẩm Đa Tình bỗng nhiên ngẩng mạnh đầu lên, ánh mắt trong trẻo sắc bén bức người:

- Thác Hi, ngươi có chuyện giấu ta đúng không?

Phong Thác Hi như bị kim châm vào lưng, cười khổ nói:

- Việc này trọng đại, lại không có chứng cứ xác thực, tiểu đệ căn bản không dám tiết lộ nửa lời, hôm nay, Quan Ngữ hắn…hắn gặp bất trắc, chỉsợ biến cố đã nổi lên…

Thẩm Đa Tình thấy vẻ mặt Phong Thác Hi nghiêm trọng, liền truy hỏi:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Lúc này, Phong Thác Hi ra hiệu cho hạ nhân lui ra, ngữ khí chậm rãi:

- Việc này phải nói đến vào mùa săn bắn Hoàng gia mùa đông năm ngoái, nữ hoàng Bệ hạ đích thân dẫn quan viên lên Lâm Đồng Sơn săn bắn, nhưngnăm ngoái khi săn bắn, quan viên đóng ở bãi săn phát hiện một con hồ lybị bắn chết, tướng mạo có chút quái dị không hề được nuôi trong vườnsăn, có một phong mật hàm cột ở dưới đuôi, trên mật hàm viết một câu…

- Là gì?

- Mùa xuân tới Phù Phong quốc sẽ tới xâm phạm biên giới, việc này không nên chậm trễ!

Thẩm Đa Tình tức thì kinh ngạc.

- Chỉ cần là năm chữ “nước Phù Phong xâm phạm biên giới” (Phù Phongquốc phạm cảnh) này là có thể tru di cửu tộc của người viết thư. Sự việc được báo cho Nhiếp Tộ Xã, Quan Ngữ vô cùng khiếp sợ đã bẩm báo gia phụ, lúc đó gia phụ liền lập tức phong tỏa tin tức nghiêm mật…

Thẩm Đa Tình kinh hãi:

- Sự việc lớn như vậy sao các ngươi không trình báo với nữ vương?

- Không!

Phong Thác Hi lắc đầu, thở dài:

- Chẳng hiểu vì sao, mấy năm gần đây tính tình của nữ vương trở nênthô bạo, hay nghi kỵ, hỉ nộ vô thường, bình thường mười ngày nửa thángcũng không hề lâm triều, rất nhiều chính sự đều do nội thị giám ThanhLoan thay mặt. Phong thư đó đến giờ là do ai viết?Viết cho ai? Kẻ này có câu kết với nước Phù Phong hay không? Mấy vấn đề này vấn đề nào cũngcan hệ trọng đại, liên lụy cực lớn…Hơn nữa phong thư này lại do báchquan trong lúc đi săn phát hiện, trọng thần trong triều nào cũng đều cókhả năng nghi vấn, nếu trình báo lên, nữ chủ nhất định sẽ tức giận….thìchuyện này càng không thể vãn hồi được.

Trong lòng Thẩm Đa Tình khẽ động:

- Có khả năng người viết thư cố ý nhân cơ hội bách quan săn băn này…

Phong Thác Hi gật đầu khen ngợi:

- Thẩm huynh quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh! Gia phụ cũng nghĩnhư vậy cho nên mới liều chết phong tỏa tin tức, lệnh cho Quan Ngữ âmthầm điều tra chuyện này. Ba tháng tra xét không có chút manh mối nào,ngay sau đó thì xuất hiện những nông dân chuyên trồng hoa bị giết, tiểuđệ bất đắc dĩ đành phải phiền Thẩm huynh nhập quan.

- Nói như vậy, Dật Quân bế quan cũng là ngụy trang?

- Tình thế bắt buộc, cũng không phải là cố ý lừa gạt.

Phong Thác Hi chắp tay xin lỗi.

Thẩm Đa Tình trầm ngâm:

- Theo như trong thư viết “việc này không nên chậm trễ”, có liên quan đến việc thuần dưỡng độc vật ở trên Kim Việt Sơn không?

Trong đầu chàng bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bức tượng thân rắn cánhđiệp quái dị, nghĩ thầm: Cbằng viết thư gửi về thỉnh giáo sư phụ chuyệnày.

Phong Thác Hi chau mày:

- Đáng tiếc những điều này đều là suy đoán, không có chứng cứ rõ ràng.

Hai người im lặng.

Một vầng nguyệt sáng khắc vào trong bầu trời đêm thăm thẳm, khôngchút keo kiệt mà tỏa sáng chiếu rọi Toàn Hoa Thành đang ngủ say, trongthành vô cùng yên tĩnh.

Đột nhiên từ trong thâm cung truyền ra ba hồi tiếng trống gấp gáp dày đặc.

Thùng thùng thùng thùng thùng thùng đông! Thùng thùng đông! . . .

Tiếng trống nhanh gấp nhưng rất có quy luật, bảy dài ba ngắn, đạidiện cho việc lớn khẩn cấp trong thành. Quả nhiên, tiếng mõ đầu tiên vừa vang lên, ngọn đèn dầu trong đêm liền sáng, trong nháy mắt, hàng vạnngọn đèn rực rỡ sáng lên, đem toàn bộ Toàn Hoa Thành chiếu sáng trưngnhư ban ngày.

Phong Thác Hi thay đổi sắc mặt, vội nói:- Thẩm huynh, trong cung có việc gấp, xin lỗi không tiếp huynh được

## 20. Chương 20

Tiêu Vô Cấu mặc triều phục võ quan màu đỏ tím, dáng người khí vũ hiên ngang đứng thẳng trên Kim Loan điện, khuôn mặt ngăm đen oai hùng giốngnhư mặt hồ đóng băng, trong lòng cũng cuồn cuộn gợn sóng, tiếng nói củaân sư Bộ Khinh Trần như sấm sét vẫn còn vọng bên tai.

- Trận đánh lớn Thính Tuyết Cốc đã năm năm rồi, người trong nước PhùPhong nghỉ ngơi dưỡng sức đã lâu, giờ cũng là lúc xuất ra Kỳ Lăng quan.Khi mùa xuân này tặng cống phẩm là lúc chiến tranh nổi lên. Vô Cấu, tamuốn con chủ động chờ lệnh xuất chinh. Nhưng, nếu Lưu Tiên viết thư chocon, ngươi phải lập tức lĩnh binh quay về triều, con không được hỏi vìsao, ta tự có đạo lý.

Hắn lặng lẽ liếc nhìn Bộ Lưu Tiên, thấy Bộ Lưu Tiên cụp hai mắt xuống, nét mặt phẳng lặng như hồ nước, không hề có cảm xúc gì.

Hơn mười vị đại thần đứng yên lặng trên điện lặng ngắt như tờ, từtrên mặt họ cũng chẳng mảy may nhìn ra thần sắc oán hận lẫn hùng hồn sục sôi.

Phong Thác Hi nín hơi tĩnh khí, trong lòng thầm thở dài: Ngày này cuối cùng đã tới.

Lúc này, phía sau tấm màn che màu vàng truyền ra tiếng thở dài rất khẽ.

Tiêu Vô Cấu ngẩng đầu bước ra khỏi hàng:

- Thần Tiêu Vô Cấu xin xuất chinh, khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ.

Yên lặng chốc lát.

Tiếng cười thánh thót của nữ hoàng vang lên khiến cho tấm rèm che như sóng nước lay động không ngớt:

- Được! Không hổ là tướng quân chấn uy của trẫm. Thanh Loan, hãy rachiếu chỉ lệnh cho Tiêu tướng quân dẫn lĩnh mười vạn tinh binh ba ngàysau xuất phát chinh phạt Phù Phong quốc.

Bách quan hô ba lần vạn tuế rồi tự bãi triều.

Mùi Long Tiên Hương vấn vít tỏa khắp trong điện yên tĩnh. Nơi chiếctràng kỷ màu vàng rực toát ra tiên khí mờ mịt nhè nhẹ. Ánh mắt nữ hoàngthâm thúy nhìn ra ngoài điện, con ngươi đen kịt hơi co rút lại, dườngnhư đang e ngại gì đó.

Bách quan đi bằng hai cửa ra ngoài. Tiêu Vô Cấu và Bộ Lưu Tiên sóng vai rẽ trái.

Hắn cuối cùng không kìm được, hỏi:

- Lưu Tiên, ta có chút không hiểu?

- Ừ?

Bộ Lưu Tiên lãnh đạm đáp.

Tiêu Vô Cấu chau mày rậm lại:

- Sư phụ nói, nếu như ngươi viết thư cho ta, ta phải lập tức khải hoàn quay về triều. Tóm lại là có ý gì?

- Tâm tư của nghĩa phụ, cho tới bây giờ không có người nào có thể hiểu được.

Bộ Lưu Tiên mặt không đổi sắc, nhưng trong đôi mắt lại toát lên tia giễu cợt.

Tiêu Vô Cấu im lặng, hai người vừa ra cửa cung thì gặp đám người KhaNhung đang chờ hầu. Y vừa nhìn thấy Tiêu Vô Cấu thì bước nhanh tới bẩmbáo:

- Tướng quân hãy mau trở về, phủ tướng quân của người đã sắp bị người ta hủy rồi.

Tiêu Vô Cấu nhíu mày:

- Tiểu Dung?

Kha Nhung lúng túng:

- Còn có Tiện Vân công chúa.

Tiêu Vô Cấu kinh hãi:

- Tiện Vân công chúa? Sáng sớm cô ta chạy đến nhà của ta để làm gì?

- Công chúa nói trong phủ chúng ta có người ném bánh màn thầu trúngnàng. Công chúa liền xông tới hỏi tội, chẳng biết thế nào hình như côngchúa với Tiểu..à, tướng quân phu nhân quá nóng nảy, hai người chưa nóilời nào đã động tay chân rồi.

- Tướng quân phu nhân? Ngươi sắp thành hôn sao?

Bộ Lưu Tiên đang yên lặng đột nhiên mở miệng hỏi, vẻ mặt kinh ngạc,ngay cả chiến sự biên quan cũng không khiến hắn giật mình như vậy.

Tiêu Vô Cấu không đáp, vội đánh ngựa chạy về phủ.

Xuống ngựa trước cửa, Tiêu Vô Cấu chợt thấy Bộ Lưu Tiên đang đuổi theo, liền chỉ về phía trước bên trái nói:

- Ngươi đi nhầm nơi rồi, Kinh Lôi phủ ở đằng trước mà.

- Ta đến xem tướng quân phu nhân.

Bộ Lưu Tiên cười, khóe miệng đuôi mắt cong lên, nét mặt có chút sáng bừng đầy mị hoặc không nói nên lời.

Tiêu Vô Cấu tháy hắn lộ ra thần sắc bướng bỉnh như đứa trẻ, khôngnhìn được trong lòng mềm đi. Chẳng bao lâu sau, hắn lại thấy thiếu niênngây thơ từng lớn lên cùng hắn lại trở nên lạnh lùng, toàn thân như cólớp băng vô hình tỏa ra lạnh lẽo làm người cách ngàn dặm cũng không thểchống đỡ được. Mọi người gọi hắn là Kinh Lôi tướng quân, nhưng Tiêu VôCấu hắn rất hoài nghi, kinh lôi giấu trong lồng ngực kia có phải đã từlâu biến thành một vũng nước đọng đông cứng , không rung động, không gợn sóng.

Bộ Lưu Tiên cũng không nhìn hắn, nhấc chân đi vào bên trong cửa phủ.Ngay lúc bước vào trong phòng chính, một chậu hoa bay tới trước mặt, hắn vội nghiêng đầu né tránh, Tiêu Vô Cấu đi đằng sau giơ tay bắt được chậu hoa.

Đình viện vốn tao nhã thanh tĩnh lịch sự đã không còn hình dạng gìnữa, mặt đất đầy mái ngói vỡ, hoa cỏ quý báu đã bị giẫm nát bét, hai côgái tóc tai bù xù, khắp người toàn bùn đất đang dính chặt nhau tại hòngiả sơn, đám người hầu sợ chết khiếp ẩn nấp xung quanh, duy chỉ có mộthồng y nữ tử là không ngừng khuyên can:

- Hai người mau buông nhau ra đi, không nên đánh nhau. Đánh nữa hòn giả sơn này sẽ sụp đó.

Cô ta chính là người đã được Kha Nhung mang xuống Kim Việt Sơn.

Tiễn Vân công chúa trừng mắt:

- Muốn buông thì cô ta phải buông trước, ta là công chúa triều đại đương thời.

Thẩm Hi Vi cũng tỏ ra không yếu kém:

- Hừ, công chúa thì sao nào? Còn không đánh được ta thì có.

Tiêu Vô Cấu tức giận sôi lên:

- Hai người các ngươi mau buông ra cho ta.

Thấy bọn họ, hai người đang kéo tóc đối phương đều vui mừng kêu to.

Một người gọi:

- Tên đen như than kia, mau tới giúp ta.

Người kia thì:

- Lưu Tiên, cô ta khinh ta.

Tiêu Vô Cấu phi thân tới kéo hai người xuống. Trên mặt Tiễn Vân công chúa đầy bùn, hai cánh tay trầy xước. Mà Thẩm Hi Vi cũng chẳng hơn,toàn thân đầy đất cát, tóc rối như mào gà ở trên đầu.

Thẩm Hi Vi xoa xoa dấu răng rất sâu trên cánh tay, trừng mắt với Tiễn Vân:

- Ngươi đúng là lợn rừng đầu thai mà, còn có thể cắn người.

- Ngươi nói cái gì!

Tiễn Vân Công chúa nổi giận muốn xông tới, Bộ Lưu Tiên vội vã ngăn lại.

Lúc này, Thể Y từ trong phòng bưng ra một chậu nước để Tiễn Vân côngchúa rửa mặt mũi chân tay, lúc đi ngang qua Bộ Lưu Tiên thì đột nhiênnhướng mày nhìn hắn, nét mặt Bộ Lưu Tiên vô tình, như không hề nhìnthấy.

Tiêu Vô Cấu vừa kiểm tra thương thế của Thẩm Hi Vi vừa hỏi nàng:

- Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?

Tiễn Vân Công chúa xen vào:

- Ngươi hãy hỏi cô ta vì sao ném bánh màn thầu vào ta.

Thẩm Hi Vi cười hì hì nhìn Tiễn Vân công chúa:

- Sáng nay ta ngủ dậy thấy một con chó chạy qua cổng lớn, liền ném màn thầu quát nó, nào ngờ…

Thẩm Hi Vi còn chưa nói hết, Tiễn Vân đã đem chậu nước hất về phía nàng:

- Ngươi dám chửi ta.

Thẩm Hi Vi vọi vàng kéo Tiêu Vô Cấu chắn trước mình, toàn bộ chậunước hất lên người Tiêu Vô Cấu, trên mặt đen kịt đính đầy nước bùn.

Bộ Lưu Tiền bật cười thành tiếng.

Tiêu Vô Cấu bị ướt sũng giận tái mặt lại, sắc mặt hắn vốn ngăm đenlúc này lại càng uy nghiêm đáng sợ, Tiện Vân công chúa cũng sợ không dám lên tiếng.

Thẩm Hi Vi không thấy sắc mặt của Tiêu Vô Cấu, vẫn còn ở phía sau lưng hắn hừ nói:

- Ai kêu ngươi mới sáng sớm đã đến nhà người ta, chắc chắn là muốn gặp ai đó.

Tiễn Vân công chúa bị nói trúng tâm tư, vẻ mặt lập tức đỏ lên, không nói gì.

Vốn tối qua nàng ở trong phủ chờ Bộ Lưu Tiên, chờ lâu nên ngủ mất.Khi Bộ Lưu Tiên trở về thì lại lặng lẽ đi vào cửa sau, sau đó thì lạivào triều, không một hạ nhân nào biết cả. Sáng sớm nàng tỉnh lại đànhphải phẫn nộ vào cung. Lúc này, Thẩm Hi Vi cũng vừa thức giấc, khi người hầu bưng điểm tâm sáng tới, nàng tiện tay cầm một chiếc bánh màn thầuđịnh đi tìm Tiêu Vô Cấu tính sổ. Nhưng Kha Nhung hết lần này tới lầnkhác vâng mệnh không cho nàng ra ngoài, nàng tức giận cầm chiếc bánh màn thầu trong tay ném y, lại bị y tránh được, lại trúng Tiễn Vân công chúa vừa lúc đi nàng qua trước cửa Tiêu phủ. Tiễn Vân công chúa sẵn bụng tức trong người, việc này càng khiến nàng tức giận, lập tức xông vào. ThẩmHi Vi liếc mắt là đã nhận ra nàng chính là nữ tử đoạt mất tấm vải màu đỏ thẫm trong cửa hàng bán vải vóc kia, hai người không nói mà hợp ý cùngđộng thủ luôn. Kha Nhung khuyên can mãi không được, lại thấy đó là TiễnVân công chúa, đành phải bất đắc dĩ vào cung tìm Tiêu Vô Cấu.

Lúc này, Thể Y đã giúp Tiễn Vân công chúa gột rửa sạch sẽ, lại lấymột chậu nước khác cho Thẩm Hi Vi lau rửa. Thẩm Hi Vi thấy cô ta hầu hạTiễn Vân công chúa trước, trong lòng khó chịu, đẩy cô ta:

- Ta không cần ngươi quan tâm.

Thể Y bị đẩy ngã xuống đất, chậu nước rơi xuống, vẻ mặt sợ hãi như muốn khóc.

Tiêu Vô Cấu đã tức giận nhíu chặt mày lại, quát lớn:

- Ngươi sao vậy? Người ta là có ý tốt.

Nói rồi cúi xuống nâng Thể Y lên, ôn hòa nói:

- Ngươi không sao chứ?

Thẩm Hi Vi chưa từng thấy hắn có lời nói và nét mặt như vậy với mình, lại thấy hắn ăn nói nhỏ nhẹ với Thể Y, một sự ấm ức chua xót khó hiểutừ trong lòng nổ tung, mất đi lý trí:

- Ta không cần biết ý tốt của cô ta, ngươi quan tâm làm gì.

Lúc này, Bộ Lưu Tiên còn không biết sống chết đổ thêm dầu vào lửa cháy, cười nói:

- Thì ra Tiểu Dung cô nương là nữ cải nam trang, nhất định chính là tướng quân phu nhân tương lai rồi.

Thẩm Hi Vi vừa giân vừa thẹn, quay lại mắng:

- Rắm thối nhà ngươi! Nam nhân thiên hạ dù chết hết rồi thì ta cũng không gả cho hắn.

Tiêu Vô Cấu biến sắc, cả người toát ra luồng hàn băng.

Dưới sự phẫn nộ, Thẩm Hi Vi nhấc chân đi ra ngoài, lại gặp Kha Nhung đi vào, ngăn nàng:

- Phu nhân, ngươi định đi đâu vậy?

- Phu nhân cái đầu ngươi đấy.

Thẩm Hi Vi vung tay một cái tát thẳng vào Kha Nhung.

Kha Khung nam chinh bắc chiến theo Tiêu Vô Cấu cùng vào sinh ra tửgần mười năm, bất luận phạm sai lầm gì hắn cũng không hề trách móc nặngnửa câu. Lúc này thấy nàng ra tay đánh Kha Nhung, Tiêu Vô Cấu lập tức di chuyển chân khí, nhảy đến đánh cho nàng một cái tát.

Chỉ nghe một âm thanh vang lên, mấy người đều ngây dại. Kha Nhungcàng nghẹn họng nhìn trân trối, y dù vô tâm cũng nhận thấy tướng quânrất yêu chiều đối với nữ nhân này, tình cảm rất sâu đậm, không ngờ lạira tay đánh nàng.

Trên mặt Thẩm Hi Vi đầy bùn cát, cũng không nhìn ra cảm xúc gì, chỉcó đôi mắt rực sáng như có ngọn lửa thiêu đốt bên trong nhìn chằm chằmvào Tiêu Vô Cấu, nửa ngày mới nghiến rằng nói:

- Ngươi đánh ta? Được lắm, hay lắm!

Nói xong, nàng quay đầu bỏ đi.

Kha Nhung vội đuổi theo.

- Tướng quân.

Tiêu Vô Cấu ngăn y lại:

- Để nàng đi.

Rồi xoay người nhìn thấy Bộ Lưu Tiên đang đứng xem kịch vui, liền cả giận nói:

- Ngươi không có việc gì nữa chứ? Còn không mau cút đi!

Bộ Lưu Tiên cũng không giận, cười hì hì:

- Quý phủ ngươi có nha đầu này từ lúc nào vậy?

Nói xong chỉ vào Thể Y.

Tâm tư Tiêu Vô Cấu rối loạn, cả người lại bị dính nước, cũng lười phản ứng mà đi thẳng vào phòng thay quần áo.

Kha Nhung vội giải thích với Bộ Lưu Tiên:

- Hôm đó, tướng quân thấy trên núi nguy hiểm, mà Thể Y cô nương lại không có người thân nên đưa về trong phủ.

Bộ lưu tiên trầm ngâm không nói. Tiễn vân công chúa thấy Thể Y thông minh, liền nói:

- Trong cung của ta vừa lúc thiếu một thị nữ, không bằng đi theo ta.

- Vậy phải xem Thể Y cô nương có đồng ý hay không.

Tiêu Vô Cấu đã thay xong y phục đứng dưới hành lang lạnh giọng nói.

Tiễn Vân lạnh lùng cao ngạo nghiêng đầu:

- Thể Y, ngươi có bằng lòng theo ta không?

Nghe vậy, Thể Y vội quỳ xuống đất liên tục nói đồng y. Bộ Lưu Tiên nhìn chằm chằm cô ta, trong mắt toát lên tia chế giễu.

- Nếu đã vậy, công chúa điện hạ, ta giờ có việc không thể tiếp khách. Mời về cho.

Tiêu Vô Cấu bình tĩnh phất tay.

Bộ Lưu Tiên sợ bị Tiễn Vân dính lấy, vội cáo từ:

- Ta cũng có một chuyện quan trọng phải đi làm, xin đi trước.

Tiễn Vân vội vàng đuổi theo.

Kha Nhung cũng nói:

- Ta đi tìm người quét sạch một chút.

Lập tức, đình viện vắng vẻ, lá rụng rơi đầy. Tiêu Vô Cấu nhìn đốnghỗn độn trước mắt, trong lòng chợt nhớ đến ánh mắt lúc Thẩm Hi Vi bỏ đi, trong lòng hối hấn liền đấm một quyền lên trên cây cột.

Kha Nhung nghe tiếng quay đầu lại, trong lòng buồn bã.

Lần đầu tiên y theo tướng quân nắm giữ ấn soái xuất chinh đã trònmười năm rồi. Y nhỏ hơn tướng quân hai tuổi, nhưng từ lâu đã cưới vợ cócon, tướng quân thì vẫn một mình. Những năm gần đây, vô số người làm mối cho hắn, thậm chí nữ hoàng bệ hạ còn muốn đích thân ban hôn, nhưng đềubị hắn khéo léo từ chối. Hôm nay cuối cùng hắn đã gặp nữ tử khiến hắnđộng lòng, rồi lại tự tay bóp chết tình cảm vừa mới nở hoa. Có lẽ, cảđời tướng quân, số phận đã không ban tặng cho hắn hạnh phúc, mà dù thậtsự có ban tặng, thì mục đích cũng là phá hủy nó đi.

## 21. Chương 21

Trong điện Minh Hoa trang trọng yên tĩnh, màn rủ che kín, hương khóivấn vít, chỉ có tiếng đàn du dương khởi, thừa, chuyển, hợp vang lên rấtkhẽ.

Phong Thác Hi đứng ở giữa điện, nhìn màn che tầng tầng lớp lớp nhuộmthẫm một màu vàng rực óng ánh giống như một quả cầu màu vàng khiến chàng nhìn mà choáng váng.

Ánh mặt trời tắt dần, cái bóng trên mặt đất dần dần nhỏ dần, ngắn dần.

Cuối cùng, sau tấm màn màu vàng có người phất tay, tiếng đàn du dương ngừng.

- Phong tướng quân có việc gì mà lên triều nhưng lại không tấu?

Trong giọng nói ẩn chứa sự bất mãn.

Phong Thác Hi vội quỳ xuống trả lời:

- Vừa rồi…

- Được rồi, mau tấu đi.

- Vâng! Ngày hôm trước Lãnh hộ vệ đi lên Kim Việt Sơn đến nay sinh tử chưa rõ, theo như người đi cùng nói rằng, Kim Việt Sơn có người thuầndưỡng nhiều độc vật, thần đặc biệt đến xin ý chỉ được lên lục soát KimViệt Sơn.

- Có chuyện này sao?

Trong giọng điệu nữ chủ có chút hoảng hốt run rẩy, tầm màn rủ tơ lụa gợn sóng không dứt, trong yên lặng như mơ hồ có gì gờn gợn.

- Vô cùng chính xác!

- Nếu đã vậy, Phong tướng quân hãy dẫn người đi làm đi.

- Thần lĩnh chỉ, xin cáo lui!

Sự căng thẳng trong lòng Phong Thác Hi trùng xuống.

- Khoan đã!

Phong Thác Hi vội quay người lại:

- Bệ hạ còn gì phân phó?

Giọng nói sau tấm màn che trở nên biếng nhác:

- Phong công đi Kim Việt Sơn cũng nửa tháng rồi phải không? Ông tacùng Bộ tiên sinh thật sự là tình nghĩa thâm hậu, ngươi có biết…mỗi ngày bọn họ trò chuyện về cái gì không?

Tim Phong Thác Hi nảy lên:

- Việc này, thần cũng không biết, chắc là những việc nhàn nhã như phẩm trà chơi cờ trò chuyện kỳ văn thôi.

- Ha hả…

Trong tiếng cười lại toát lên thâm ý khó hiểu:

- Ngươi đi đi.

Phong Thác Hi khom người lui ra, quay về cung. Vừa mới bước vào Thiên môn, xuống ngựa đã thấy có một bóng người từ đầu tường đi vào. Chàngthất kinh vội lén đi theo. Thấy một nữ tử lén lút đi về hướng Tả NgọcCác, toàn thân dính đầy bùn đất đen kịt, lại có mái tóc dài màu đậm rựcrỡ khác với nữ tử Tang quốc, vô cùng bắt mắt.

Chàng không nhận ra nữ tử này chính là thư đồng của Thẩm Đa Tình, nên bất thình lình một chưởng tập kích vào sau lưng, miệng quát:

- Là ai? Đứng lại cho ta?

Thẩm Hi Vi nghe tiếng chưởng phong, vội nghiêng người né tránh, môi cong lên hứ một tiếng, nói:

- Là ta!

Phong thác Hi nghe giọng nói quen quen, nhưng thấy trên mặt nàng đầy bùn đất, giật mình hỏi:

- Ngươi là ai?

Lúc này, từ bên trong cánh cửa vọng đến tiếng bước chân, Thẩm Hi Vi vội tránh ra sau lưng Phong Thác Hi.

Thẩm Đa Tình mở rộng cửa:

- Thác Hi, ngươi đang nói chuyện với ai?

Không đợi Phong Thác Hi trả lời, Thẩm Hi Vi đã lấy ngón tay chọc vàolưng chàng, ý bảo chàng che giấu hộ. Đáng tiếc, Phong Thác Hi trời sinhtính ôn hòa thuần hậu, không quen nói dối, nên ấp úng mãi không nói nênlời.

Thẩm Hi Vi thở dài, bước ra. Thẩm Đa Tình thấy bộ dạng nàng như vậy, cả kinh nói:

- Sao toàn thân lại đầy nước bùn bẩn thế kia?

Thẩm Hi Vi không dám nói thật:

- Không cẩn thận bị ngã.

Thẩm Đa Tình không tin:

- Hừ! Món nợ trước còn chưa tính với muội, giờ không biết còn gặp phải chuyện gì nữa?

- Không đâu, giờ muội đi thay quần áo!

Thẩm Hi Vi đã mệt mỏi rồi nên đi thẳng vào trong.

Phong Thác Hi nhìn theo lưng của nàng, nghi hoặc:

- Thẩm huynh, nàng là?

Thẩm Đa Tỉnh cười khổ, xin lỗi nói:

- Thật không dám giấu diếm, nàng chính là xá muội Hi Vi, tính tình ngang bướng, lần này cứ nằng nặc đòi theo ta nhập quan.

Phong Thác Hi bừng tỉnh hiểu ra:

- A, thì ra là Hi Vi quận chúa.

Thẩm Đa Tình đỏ mặt, chợt nhớ ra:

- Đúng rồi, trong triều thật ra đã xảy ra chuyện gì?

Lúc này Phong Thác Hi mới đem chuyện Phù Phong quốc cử binh đi xâmphạm biên giới, còn mình thì xin lệnh đi lên lục soát Kim Việt Sơn.

Trong lòng Thẩm Đa Tình trước sau vẫn có sự nghi hoặc với chuyện Lãnh Quan Ngữ đã chết, nghe vậy nói ngay:

- Ngươi định bao giờ đi lục soát, ta đi cùng với ngươi.

Phong Thác Hi trầm ngâm:

- Kim Việt Sơn núi non trùng điệp, ta định điều hai ngàn người đi lục soát toàn bộ Kim Việt Sơn, buổi trưa ngày mai xuất phát.

Lúc này, quản gia đến báo:

- Tiêu tướng quân đang chờ gặp bên ngoài!

Phong Thác Hi ngẩn ra:

- Hắn tới khi nào vậy?

Hai người vừa mới vào cổng vòm thì thấy Tiêu Vô Cấu đang bước tới, như là có việc gấp.

Phong Thác Hi vội đi nhanh vài bước tới, chắp tay:

- Tiêu tướng quân!

Tiêu Vô Câu đáp một câu, lại quay sang Thẩm Đa Tình:

- Thẩm công tử, không biết tiểu Dung đã về chưa?

Thẩm Đa Tình cười:

- Vừa về, lẽ nào muội ấy đi về mà không nói với huynh tiếng nào? Đứa nhỏ này thật sự là càng lúc càng không có quy củ.

Sắc mặt Tiêu Vô Cấu đỏ bừng, vội vàng nói:

- Có thể để ta gặp nàng ấy được không?

Thẩm Đa Tình càng cười:

- Đã nhiều ngày làm phiền Tiêu huynh rồi, ta nên gặp Tiêu huynh để tạ ơn, để ta đi gọi muội ấy.

Tiêu Vô Cấu biết tính tình của nàng nhất định sẽ không gặp mình, vội mở miệng:

- Ta đi cùng với Thẩm công tử.

Phong Thác Hi cùng hai người đi tới hướng Tả Ngọc Các, trong lòngcũng thấy kỳ lạ: Tiêu tướng quân sắp xuất chinh rồi còn tới đây tìm mộttiểu thư đồng làm gì?

Thẩm Đa Tình nhớ ra toàn thân tiểu muội mình đầy nước bùn đất, cũngcó chút khó hiểu, nghĩ thầm: Không phải là đã xúc phạm gì với vị Tiêutướng quân này đấy chứ. Vì vậy liền nói:

- Có chuyện này không dám gạt Tiêu huynh, vị thư đồng kia của tiểu đệ chính là xá muội, từ nhỏ được gia phụ nuông chiều, tính tình ngangbướng, nếu có đắc tội với Tiêu huynh, mong Tiêu huynh bỏ quá cho.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy sững người, vốn tưởng nàng là thị nữ đi theoThẩm Đa Tình, nào ngờ đâu lại là muội muội của Thẩm Đa Tình, vậy chẳngphải chính là quận chúa Bắc Vương Tây Vực đó sao. Trước không nói mìnhcòn có ý niệm mạo muội cầu hôn nàng trong đầu, sau lại tát nàng một cái, nàng có bằng lòng tha thứ ình hay không.

Thẩm Đa Tình thấy hắn không trả lời, cho rằng mình đoán đúng, vội dừng bước nghiêm trang nói:

- Có phải muội ấy lại gây họa gì cho quý phủ Tiêu huynh không?

Tiêu Vô Cấu vội xua tay:

- Không có, mà là ta có chút mạo phạm, đặc biệt đến xin lỗi.

Đi tới trước Tả Ngọc Các, Thẩm Đa Tình gõ cửa, không thấy trả lời, liền đẩy cửa vào xem, trong phòng không có ai.

Phong Thác Hi thấy trong viện có một tiểu nha hoàn đang tưới hoa, vội gọi tới hỏi, nha hoàn nói:

- Vừa đi đến thiên môn phía bắc rồi, nói là đi dạo mua sắm.

Thẩm Đa Tình đoán rằng nàng sợ mình gặng hỏi, vì thế giậm chân:

- Nha đầu kia, thật không lúc nào yên mà.

Phong Thác Hi cười:

- Xem ra quận chúa Thẩm Hi Vi rất thích Toàn Hoa Thành, gia phụ mỗikhi nhắc đến hôn sự của Dật Quân và quận chúa, vẫn thường lo lắng quậnchúa không quen được thời tiết nóng ẩm Trung thổ, hiện tại xem ra đã lolắng quá nhiều rồi.

Ngay tức khắc, sắc mặt Tiêu Vô Cấu biến đổi. Trong ngẩn ngơ tựa nhưcó vật gì sắc nhọn đâm vào trong tim hắn, đáy lòng giống như bị một bánh xe từng tấc từng tấc nghiền nát, sự đau đớn sâu sắc như vết băng rạnnứt toác ra, hoặc giống như bờ biển một lần rồi một lần bị sóng lớntrắng xóa ụp tới bao trùm lấy, sự tuyệt vọng này tươi đẹp mà thấu triệt, tàn khốc mà mặc ý.

Thẩm Đa Tình quay lại nhìn hắn, chợt ngẩn ra: người đàn ông này sao đột nhiên như già đi rất nhiều.

Tiêu Vô Cấu cố gượng cười chắp tay:

- Nàng đã không ở đây, ta cũng cáo từ.

Nói xong đi thẳng ra cửa, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt ngạc nhiên của hai người.

Hắn đờ đẫn đi ra khỏi Phong Thiên phủ, hỗn loạn đi trong thành khôngphương hướng. Trong tiếng ồn ào náo nhiệt trên đường mơ hồ như có tiếngđàn sáo réo rắt như có như không vọng đến, tiếng ca của nữ tử phong trần không biết tên cất lên đầy quyến rũ, trong âm điệu du dương ẩn chứa sựbi thương và tang thương.

Lúc này vừa qua chính ngọ, nơi này là hoàng thành đế đô phồn hoa nứctiếng khắp thiên hạ đã nhanh chóng giăng đèn kết hoa khoác lên mình tấmdải lụa đỏ rực rỡ, ánh đêm mờ ảo, hình ảnh xung quanh mình chuyển độngkhông ngừng, rực rỡ phù hoa, phú quý lả lướt.

Tiêu Vô Cấu ngẩng đầu mờ mịt nhìn tất cả trước mắt, mỗi một gương mặt thoáng qua, trên mặt họ đều tràn ngập sự vui sướng không tên, khôngbiết là bận rộn gì mà đi lại vội vã, giống như tuyệt đối không cóchuyện gì mà dừng lại. Toàn Hoa Thành năm Nguyên Võ thứ hai mươi sáu, xe ngựa như nước đi trên đường cuồn cuộn chuyển động trên cơ thể khổng lồ, lại từ trong phong trần cuồn cuộn chảy tới.

Không biết do đâu, hắn nhớ tới sự an bài quá nhanh chóng đầy đủ haimươi lăm năm nay của mình, vô cùng rùm beng, thậm chí chưa từng có cảmgiác được một giấc ngủ ngọt ngào yên ổn, năm này tháng khác đã đem sinhmệnh với tinh lực hắn tiêu hao, hiện tại cũng cảm thấy có chút mệt mỏi.

Ý niệm này xuất hiện trong đầu khiến hắn sợ hãi. Bởi vậy, hắn tiếptục đi về phía trước, mặc dù chưa từng nghĩ cả đời này rốt cuộc đi đếnđâu mới là điểm cuối cùng?

Hắn đã sắp ba mươi tuổi, cuộc đời trải qua nhiều ngựa chiến, sinh tử, tự hỏi bản thân sớm đã kinh qua toàn bộ hành trình của một đời người,nghĩ rằng lòng đã thờ ơ với mọi thứ, nhưng vì lẽ gì khi gặp nàng, lạinhư cây khô nảy mầm. Phần lý tưởng hào hùng này như ngựa đang phi ba vạn lý, bỗng chốc gặp phải nàng liền bắt đầu chậm rãi tiêu hao mài mòn, con người thiết huyết rắn rỏi ngang dọc sa trường năm xưa có một sợi dâymềm trói buộc, tựa như một con ngựa hoang bị trói buộc, tay nắm dâycương lại không phải là hắn.

Sắc trời trong khoảnh khắc dần tối, trong thành dường như có tầng khói nhẹ như có như không tụ lại.

Thẩm Hi Vi đứng dưới mái hiên một dịch quán ở đường cái phía tây, ngơ ngác nhìn Đường lâu Kim ngọc mãn đường xa hoa lộng lẫy phía đối diện,ngẫu nhiên có trận gió nhẹ ôn hòa thổi tới, một chuỗi Phong linh dướimái hiên liền phát ra hai tiếng “đinh đang’ rất khẽ, đơn điệu, lạnh lẽo, giống như tâm sự của thiếu nữ bí ẩn không thể nào nói nên lời.

Loại cảm giác khó hiểu này khiến nàng không thể lý giải được nàytrong vô thức mơ hồ muốn kháng cự lại. Mười bảy năm qua, nàng được yêuthương bao bọc chặt chẽ, vì quá nuông chiều đến phóng túng, nuông chiềuđến mức nàng chỉ biết hưởng thụ, trả công và dành cho nàng là bao điềukhông hiểu.

Trong đôi mắt sáng như sao của nàng lộ ra sự thống khổ lẫn mờ mịt,nhớ đến cái tát sáng nay, sự ấm ức lại trào lên, không có chỗ phát tiết, đành phải xoắn mạnh tấm khăn đỏ trong tay.

Bóng tối đã hoàn toàn bao trùm lấy, trên đường phố ánh đèn rực rỡ,tiếng ồn ào sôi động, ánh đèn dầu trải dài, khắp bầu trời tràn ngập cầuvồng.

Dưới bóng tối mênh mông, khuôn mặt thiếu nữ tỏa sáng trong ánh đèn đêm, thật là một cô gái nhỏ còn chưa biết thế đời.

Tại phía sau nàng, có một đôi mắt đen kịt thâm trầm an tĩnh đang nhìn nàng, kiềm chế sự đau đớn lẫn thống khổ sâu đậm, do dự không bước ra.Bao nhiệt huyết sôi trào vừa mới xung động trong lý trí muốn qua thuyếtphục và khuyên giải nàng đều tan biến.

Ba ngày sau, hắn phải xuất binh viễn chinh, đối thủ của hắn dũngmãnh, không thể khinh thường. Hắn có thể chiến thắng trở về giống nhưngày xưa không cũng không biết, huống hồ nàng đã là hôn thê của ngườikhác, tội tình gì tăng thêm phiền não ình và người ấy.

Có lẽ, người duy nhất hắn cần chịu trách nhiệm, chính là hắn. Dù chobọn họ bị bao cách trở bởi sơn thủy trùng điệp, bị thời gian băng lạnhvô tình quên, nhưng mối tình này sẽ sống mãi trong lòng hắn, trên có bầu trời, dưới có hoàng tuyền, bất tử bất diệt, duy nhất nàng mà thôi.

## 22. Chương 22: Trái Tim Giống Như Đóa Hoa Sen, Dù Cố Gắng Giãy Dụa Thế Nào Cũng Phí Công, Dù Sao Cũng Chạy

Là mùa xuân, trên con đê mười dặm tơ liễu phất phơ, hất lên cao, rơixuống mặt đất nhanh chóng biến thành tuyết. Một đứa nhỏ đi chân trầntrên tuyết, máu từ chân chảy xuống, nhuộm đỏ tuyết trắng, giống như đóa hoa se nở rộ. Phía trước có một luồng tia sáng mạnh mẽ hấp dẫn nó, nómuốn chạy tới luồng sáng đó nhưng khi nó thật sự chạy tới trước mạt, lại bị luồng sáng trắng đó hung hãn đẩy bật trở lại, cứ ở trong tư thế vĩnh viễn rơi xuống, trong nháy mắt mê muội sau đó mới là cơn đau, sự đauđớn giống như ma quỷ muốn rút linh hồn nó ra khỏi cơ thể.

Lãnh Quan Ngữ bừng mở mắt ra, hai mắt đau nhức, nghĩ thầm: sao lại mơ lại giấc mộng cũ nhiều năm trước.

Nàng thấy mình bị luồng sáng trắng lớn mạnh bao vây quanh, bốn gócgian phòng được phân chia xếp đặt bốn cốc đen hoa sen, sau tấm rèm chemàu trắng bạc dường như có bóng người.

Nàng cố gắng nhìn, nhưng cũng không nhìn được rõ.

Nàng há miệng hỏi: đây là đâu? Nhưng lại không nghe được giọng nói của mình.

Nàng đứng lên đặt chân trần xuống đất, rồi lại lập tức rụt về. Trênđệm trắng noãn có vết máu đỏ tươi, dưới ánh lửa sáng rực, ký ức như thủy triều vọt tới, hiện lên chồng chất, nàng bật thốt lên:

- Thẩm huynh, là huynh phải không?

Bộ Lưu Tiên chấn động toàn thân, bước tới đẩy tấm rèm lên, khóe môi hiện lên nụ cười mị hoặc, nói:

- Là ta!

Lãnh Quan Ngữ giật mình:

-Bộ tướng quân? Đây là đâu?

Ý cười trên khóe miệng Bộ Lưu Tiên càng đậm, dịu dàng nói;

- Đây là một nơi chỉ thuộc về chúng ta.

- Chúng ta?

Lãnh Quan Ngữ thấy thần sắc hắn ngả ngớn, hất chăn lên nhìn cơ thể mình, trong mắt hiện lên một sự căng thẳng tinh tế mỏng manh:

- Là ngươi làm?

Bộ Lưu Tiên không đáp, lẳng lặng nhìn nàng một hồi, gật đầu đáp:

- Đúng!

Lãnh Quan Ngữ run giọng:

- Ngươi, vì sao ngươi phải làm như vậy?

- Bởi vì thích!

Bộ Lưu Tiên ngồi lên mép giường, bàn tay lướt qua khuôn mặt nàng:

- Muội biết không? Muội càng tức giận càng khiến người ta thích.

Lãnh Quan Ngữ lật tay tát cho hắn một cái, trong đôi mắt đen kịt trong trẻo sáng sắc bén như đao.

Bộ Lưu Tiên chỉ đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi, vẫn mỉm cười nhìn nàng:

- Nếu như đánh ta có thể khiến muội vui vẻ, ta không ngại bị thêm vài cái tát nữa.

Lãnh Quan Ngữ chán nản:

- Y phục của ta đâu?Ta muốn về nhà.

- Ngốc ạ, muội đâu có nhà?

Bộ Lưu Tiên khẽ cười một tiếng, trong ánh mắt có một tia thương hại, như là thấy xót xa cho nàng:

- Muội và ta cùng giống nhau, đều là đứa trẻ không có nhà.

Tim Lãnh Quan Ngữ khẽ đau đớn giống như có một vật gì đó sắc bén đâm trúng, trong mắt sáng rực, gằn giọng nói:

- Y phục của ta.

Bộ Lưu Tiên thở dài:

- Muội còn không hiểu sao, muội nữ cải nam trang vào cung hầu, đây là tội khi quân, là mất đầu. Huống hồ Phong gia còn giấu phong thư kia,muội ra ngoài chẳng khác nào chịu chết.

Lãnh Quan Ngữ bỗng nhiên ngước mắt:

- Lá thư là viết đưa cho ngươi?

-Sai!

Bộ Lưu Tiên lắc đầu:

- Lá thư này là ta viết.

Cả người Lãnh Quan Ngữ lạnh từng đợt:

- Ngươi cố ý muốn làm bệ hạ tức giận, đại khai sát giới, khiến bách quan lẫn lê dân sợ hãi oán hận, khởi binh tạo phản?

Bộ Lưu Tiên cười, từ chối cho ý kiến:

- Thật ra, lá thư này viết cho ai tuyệt đối không quan trọng, quan trọng là nó …nằm trong tay ai.

Lòng Lãnh Quan Ngữ trầm xuống như rơi xuống đáy biển sâu, sự lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy.

- Ngươi…ngươi muốn hãm hại Phong gia? Vậy thì…độc vật trên Kim Việt Sơn thì giải thích thế nào?

Bộ Lưu Tiên bỗng nhiên vỗ tay:

- Muội không đề cập tới, ta thiếu chút nữa quên mất. Buổi chiều ngàyhôm nay Phong Thác Hi dẫn người lên Kim Việt Sơn lục soát rồi.

Ánh mắt Lãnh Quan Ngữ sáng ngời.

Bộ Lưu Tiên tiếp tục cười:

- Tuy nhiên, bọn họ không có thu hoạch gì. Trong tòa núi đó sao lại không có độc xà, nhện độc? Không ai ngạc nhiên cả.

- Vậy còn sơn động kia?

- Sơn động kia quả thật có phát hiện vài thứ…

Bộ Lưu Tiên nhướn mày, hai mắt liếc xéo, có một luồng tà khí mị hoặc:

- Mấy thứ này đều là binh khí có khắc chữ Phong mà thôi.

Lãnh Quan Ngữ không nói nên lời, máu như bị người khác rút hết ra ngoài, chỉ còn lại thể xác lạnh giá.

Một lát, nàng mới ngơ ngác mở miệng:

- Bệ hạ sẽ không tin.

Bộ Lưu Tiên cười ha hả:

- Vì sao bệ hạ không tin? Phong gia công cao chấn chủ, quyền lực hơn cả vua dân, bệ hạ sớm đã có lòng trừ diệt rồi.

Lãnh Quan Ngữ cắn răng nhìn hắn chằm chằm:

- Vì sao ngươi phải làm như vậy? Bệ hạ đối với ngươi ân trọng như núi…

Bộ Lưu Tiên cắt ngang lời nàng:

- Trên đời này chỉ có một người đối với ta ân trọng như núi, đó chính là nghĩa phụ Bộ Khinh Trần.

Lãnh Quan Ngữ đau lòng hét lên:

- Cho nên, ông ta muốn làm phản, ngươi cũng nghe theo ông ta?

Bộ Lưu Tiên không đáp mà hỏi lại;

- Nếu như Phong Thiếu Từ muốn tạo phản, ngươi sẽ thế nào?

Lãnh Quan Ngữ nghẹn họng.

Bộ Lưu Tiên thở dài, cười khổ:

- Người như chúng ta vậy, rất nhiều chuyện không do chúng ta làm chủ. Thế nhưng Quan Ngữ, cả đời này ta thật sự muốn làm một việc, chính làđược sống ở bên muội.

Ánh mắt hắn bỗng nhiên trở nên ấm áp mềm mại mà triền miên, hắn danghai tay cách một tấm chăn ôm lấy nàng, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, giốngnhư nàng chính là bình sứ thanh hoa, chỉ hơi dùng sức là sẽ vỡ.

Lãnh Quan Ngữ cảm thấy từng đợt choáng váng kéo tới, muốn đẩy hắn ra nhưng lại không có chút sức lực. Nàng giật mình nói:

- Ngươi cho ta ăn cái gì?

Bộ Lưu Tiên vùi đầu vào mái tóc nàng, nhẹ nhàng nói:

- Là độc xà, muội còn chưa khỏi hẳn, tạm thời võ công hoàn toàn mất hết.

Sắc mặt Lãnh Quan Ngữ trắng bệch:

- Nói vậy, ngươi muốn giam cầm ta?

- Có thể thêm ngày nào hay ngày đấy.

Âm thanh của Bộ Lưu Tiên rất khẽ như không thể nghe được.

Ánh mắt Lãnh Quan Ngữ ảm đạm, ngây người một lát, mới khẽ khàng mở miệng:

- Vì sao ngươi không dứt khoát giết ta?

- Ta không hạ thủ được?

- Ngươi giết người còn ít sao?

- Duy nhất luyến tiếc giết muội.

Ngữ khí hai người trong lúc đó bỗng trở nên mềm mại khe khẽ, giốngnhư đôi tình nhân đang thì thầm rỉ tai nhau, mà không phải nói đếnchuyện giết người.

Lãnh Quan Ngữ bỗng nhiên cười nhạt:

- Ngươi không giết ta, một ngày nào đó, sẽ có người tìm tới nơi này.

Bộ Lưu Tiên buông nàng ra, mỉm cười đứng lên cởi thắt lưng trường bào ra:

- Không sao, đợi lúc bọn hắn tìm đến rồi, chúng ta đã trốn đi nơi khác rồi, tới một nơi mà không ai tìm được.

Trong đôi mắt trong suốt của Lãnh Quan Ngữ chợt căng thẳng:

- Ngươi cởi quần áo làm gì vậy?

Bộ Lưu Tiên ngẩng đầu cười, vô tội nói:

- Ngủ mà!

Lãnh Quan Ngữ giơ tay định tát tới, Bộ Lưu Tiên bông cầm lấy đặt lên môi hôn một cái.

- Ngươi cút xuống dưới cho ta!

Bộ Lưu Tiên lấy tay chặn đôi môi mềm mượt của nàng, nhẹ giọng:

- Suỵt! Đêm đã khuya, mau ngủ đi!

Nói rồi vung tay áo tắt bốn ngọn đèn lưu ly, nhưng trên ngọc lưu lyvẫn còn lưu lại một tia sáng đỏ, lờ mờ chiếu ra hình đóa hoa sen. LãnhQuan Ngữ nghĩ trái tim mình giống như đóa hoa sen kia, hết thảy cố gắnggiãy dụa cũng đều phí công, dù sao cũng không chạy thoát được số phậnhéo rũ.

## 23. Chương G 23: Nếu Lãnh Quan Ngữ Có Gì Bất Trắc, Ta Sẽ Tự Tay Giết Chết Bộ Khinh Trần.

Kim Việt Sơn, Hải Vân tự.

Phong Thiếu Từ nhìn bàn cờ, trầm ngâm, một lát cuối cùng mới đặt quân cờ xuống, tuy chỉ là một quân lẻ loi đột nhập vào trong thế vây hắc kỳ, nhưng vô cùng thanh thế, khí thế bất phàm.

Bộ Khinh Trần cười nói:

- Phong công, một bước này của ngươi thần tốc, rất hiểm.

Phong Thiếu Từ cười nói:

- Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con?

Bộ Kinh Trần chỉ mỉm cười, tay đặt xuống một quân cờ.

Sắc mặt Phong Thiếu Từ biến đổi, định chặn quân cờ, chợt nghe tiếng tiểu đồng bên ngoài báo:

- Tiên sinh, Phong Thác Hi tướng quân dẫn người đến, nói là phụng chỉ lục soát.

Bộ Khinh Trần cười lãnh dạm, tỏ vẻ không quan tâm, nói:

- Phong tướng quân đã phụng chỉ làm việc, ta sẽ hết sức phối hợp.

Tiểu đồng trả lời rồi đi.

Phong Thiếu Từ vội quát ngăn tiểu đồng lại:

- Chờ đã! Thật lỗ mãng, để ta ra xem.

Nói xong đứng dậy đi ra ngoài.

Bộ Khinh Trần từ trong mái tóc bạc phơ ngước mắt lên, nhìn theo lưngPhong Thác Hi, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm khó lường, mái tóc bạc đầyđầu nhưng gương mặt lại thiếu niên, có một sự yêu dị tà hoặc.

Phong Thác Hi vừa thấy phụ thân, liền bước lên trước.

Thẩm Đa Tình thấy tướng mạo người đàn ông trung niên này gầy guộc,phong thái hào sảng, không khác gì phong thái của hơn mười năm trước,chàng cũng bước lên chào:

- Vãn bối Thẩm Đa Tình bái kiến bá phụ!

Phong Thiếu Từ nâng dậy, gật đầu cười với chàng:

- Ừm, phong thần tuấn dật, oai hùng bức người, quả nhiên là nhân trung chi long.

Thẩm Đa Tình đỏ mặt:

- Bá phụ quá khen.

Phong Thác Hi nói:

- Phụ thân, hài nhi phụng chỉ lục soát…

Sắc mặt Phong Thiếu Từ sầm xuống:

- Phụng chỉ? Thánh chỉ của ngươi đâu?

- Chính là khẩu dụ của nữ vương bệ hạ.

Trong ánh mắt của Phong Thác Hi hiện lên tia thần sắc khó phát hiện, quát:

- Làm càn! Hải Vân tự là nơi nào? Nếu không có thánh chỉ, không được xông vào làm loạn.

- Nhưng…

- Câm miệng! Còn không mang theo người của ngươi xuống núi?

Ngữ khí Phong Thiếu Từ nghiêm khắc, không cho phép nghi ngờ, nói xong xoay người đi thẳng vào trong tự, để lại Phong Thác Hi và Thẩm Đa Tìnhngơ ngác, sững sờ.

Phong Thác Hi không hiểu:

- Kỳ lạ, phụ thân làm sao vậy?

Thẩm Đa Tình trầm ngâm:

- Chắc bá phụ có lý của người. Chúng ta cứ đến huyệt động xem trước.

Bất đắc dĩ Phong Thác Hi phải lĩnh binh xuống núi đi đến huyệt động ở phía nam đỉnh núi. Đoàn người vừa xuống núi, chợt nghe có tiếng nổ ầmầm đinh tai nhức óc, chỉ thấy cả ngọn núi ngang thắt lưng đã văng tungtóa, vô số đá đất bụi bặm từ trên đỉnh núi cuồn cuộn rơi xuống, nhiềucây cỏ bùn đá cũng rơi theo xuống, tiếng động cực lớn tựa như sóng dữkhiến mọi người đều kinh sợ.

Thẩm Đa Tình quát to:

- Không hay rồi! Mọi người mau tránh ra.

Mọi người vốn đã hoảng sợ, lúc này đều tỉnh táo xoay người chạy đi để tránh. Nhưng núi lở quá nhanh, có một đám người đã bị đá lớn rơitrúng, kêu gào lên không ngừng.

Hai người Phong Thẩm khinh công trác tuyệt, trong hoảng loạn cứu ra được bảy tám gã binh sĩ.

Mọi người chạy đi xa hơn mười trượng mới dừng lại, thấy sau đó núi đá kia vẫn cuồn cuồn rơi xuống ầm ầm, chốc lát, miệng đường núi đã đổthành một tòa núi nhỏ.

Mọi người vừa mới trấn tĩnh, bỗng có tiếng người hét lên kinh hãi,thấy từ trong đống đá trườn ra vô số độc xà, nhện độc, vô cùng ghê tởm,hai nghìn binh sĩ thất kinh trở nên hỗn loạn.

Phong Thác Hi kêu to liên tục:

- Mọi người không nên hoảng sợ!

Thẩm Đa Tình búng người lên, hai tay đan chéo kết ấn vẽ một đườngliệt hỏa đem chặn đứt đường ra của đám độc xà kia. Độc xà sợ lửa quaylại trốn, lúc này mọi người mới thoáng trấn tĩnh. Sau một lát, PhongThác Hi tổ chức lại binh sĩ, kiểm kê thương vong thấy có hơn mười ngườitử thương, trong lòng vừa giận vừa đau.

Thẩm Đa Tình nói:

- Thác Hi, sơn động này đã bị hủy rồi, nham thạch ở đầu đường núi này không bền chắc, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống, không bằng để mọi người xuống núi trước, ta cùng ngươi đi lên đó xem.

Phong Thác Hi ngẩng lên quan sát thế núi một chút, rồi lệnh ọingười xuống núi chờ, còn mình cùng Thẩm Đa Tình vượt qua nham thạch phithân lên núi.

Lúc này, động huyệt kia đã biến dạng từ lâu, chỉ còn hai thác nướcxông thẳng xuống, thoáng như có sấm sét, khắp nơi tràn ngập mùi hỏadược.

Phong Thác Hi giận giữ nói:

- Đáng tiếc nơi này đã bị bọn họ cho nổ rồi.

Thẩm Đa Tình chợt thấy một khối nham thạch có đoạn kiếm sáng như tuyết, nhặt lên xem, lập tức kêu lên:

- Thác Hi, ngươi xem.

Phong Thác Hi vừa nhìn sắc mặt đã trắng bệch, toàn thân lạnh ngắt, thất thanh nói:

- Đây…đây là chuyện gì?

- Rất rõ ràng, bọn họ muốn vu oan giá họa cho Phong gia.

Sau ngọn núi bỗng xuất hiện một hắc y thiếu niên, mặt có sẹo cực kỳ ghê tởm.

Thẩm Đa Tình giật mình, người này khinh công cao vậy sao? Ngay cả một chút cũng không phát hiện ra.

Vẻ mặt Phong Thác Hi vui mừng, giọng điệu kinh ngạc nghi hoặc:

- Nói như vậy, sơn động này là đệ cho nổ?

Hắc y thiếu niên cười nói:

- Đúng vậy, tối hôm qua đệ thấy một đám người lén lút vào núi, khôngngờ còn thầm vận chuyển binh khí vào núi, hơn nữa trên mỗi binh khí đềukhắc một chữ Phong. Nếu huynh dẫn theo hai nghìn binh sĩ đến lúc soát,chỉ sợ Phong gia chúng ta có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửasạch tội. Hắc hắc, chiêu này của Bộ Khinh Trần quả thật là âm độc, muốnkhông khen lão ta inh cũng khó.

Trong giọng nói có ý khen ngợi, làm Phong Thác Hi dở khóc dở cười.

Thiếu niên kia lại chuyển ngữ điệu, nói tiếp:

- Đáng tiếc, ma ột trượng, đạo ột thước, hết lần này tớilần khác lão gặp phải quỷ thần Phong Dật Quân ta đây cũng phải khócthét, ha ha ha …

- Dật Quân?

Thẩm Đa Tình giật mình, quay sang hỏi Phong Thác Hi:

- Thác Hi, hắn là Dật Quân?

Phong Thác Hi cười:

- Đúng! Hắn là xá đệ Dật Quân. Dật Quân, còn không mau bái kiến Thẩm huynh.

Phong Dật Quân cười hì hì:

- Thẩm đại ca, mặt mũi tiểu đệ thế này có làm huynh sợ không?

Phong Thác Hi vội quát:

- Dật Quân, đệ còn không mau tháo mặt quỷ xuống.

Phong Dật Quân cười hì hì, lấy ra hai viên thuốc đỏ trà xát ở lòngbàn tay thành cao, xoa lên mặt, tức thì vết sẹo trên mặt đều rơi xuống,lộ ra gương mặt tuấn mỹ da trắng môi đỏ, đôi mắt đen sâu, giữa trán cònđiểm một nốt ruồi đỏ thẫm, dưới ánh nắng mặt trời toát lên vẻ mị lực tàhoặc khó diễn tả.

Thẩm Đa Tình thầm khen: thật là một thiếu niên tuấn tú! Thảo nào vang danh tận biên ải, sinh ra có khuôn mặt như vậy, chỉ sợ hắn không đitrêu chọc nữ nhân, nữ nhân cũng muốn trêu chọc hắn.

Lúc này, Phong Thác Hi lại hỏi:

- Đệ ở trong núi lâu như vậy, tóm lại là tra được gì?

Phong Dật Quân nhíu mày:

- Những người này hành tung bí ẩn. Thành thật mà nói, đến giờ đệ cũng không hiểu bọn họ thuần dưỡng những độc vật này là định làm gì, tuynhiên hình như bên trong động có một tượng thú rất cổ quái.

Trong lòng Thẩm Đa Tình khẽ động, vội hỏi:

- Có phải là tượng thân rắn cánh điệp không?

- Đúng vậy! Chính là quái thú đó. Mỗi khi trăng tròn bọn họ đều phảigiết những độc vật đã thuần dưỡng kia cung phụng trước tượng thú đó, tựa như tế bái gì đó, sau đó chính là điệp xà đều múa, chậc chậc…tình cảnhđó thật sự là không thể nào hình dung nổi…ừm, phải nói là tuyệt mỹ tuyệt luân, nhưng cũng cực kỳ yêu dị.

Thẩm Đa Tình trầm ngâm, đột nhiên nói:

- Đúng rồi, đêm đó trong động có người dùng đá chỉ đường…

Phong Dật Quân cười:

- Chính là tiểu đệ.

Thẩm Đa Tình vội hỏi:

- Vậy đệ có từng gặp Lãnh hộ vệ không?

Phong Dật Quân sửng sốt:

- Quan Ngữ? Nàng không cùng huynh xuống núi sao?

Thẩm Đa Tình nghe vậy, cảm giác niềm hy vọng trong ngực mất đi hoàntoàn, giống như một quả khí cầu khổng lồ bị người ta đâm thủng, vô cùngđau đớn.

Phong Thác Hi buồn bã, thấp giọng:

- Đêm đó Quan Ngữ mất tích, chỉ sợ…lành ít dữ nhiều.

Thần sắc Phong Dật Quân chợt biến đổi, hai mắt loáng loáng như có giọt lệ rơi xuống, vội xoay người đi.

Trong lòng Phong Thác Hi đau đớn, hai tay đặt lên bờ vai Phong DậtQuân. Chàng biết tình cảm giữa Dật Quân với Quan Ngữ từ nhỏ đã rất tốt,Quan Ngữ luôn không bộc lộ cảm xúc, nhưng riêng đối với Dật Quân là cóchút dung túng. Dù Dật Quân bướng bỉnh thế nào, nhưng riêng đối với Quan Ngữ lại có chút kính trọng.

Một lát, Phong Dật Quân xoay người lại, trong đôi mắt sáng lộ sát khí, mạnh mẽ nói:

- Nếu Quan Ngữ có gì bất trắc, tự tay ta sẽ giết Bộ Khinh Trần.

## 24. Chương 24: Dù Cho Có Một Ngày Nàng Sẽ Như Chim Hồng Nhạn Từ Trong Cuộc Đời Hắn Vụt Đến Rồi Lại V

Ban đêm, trăng sáng như nước, Thẩm Hi Vi bị những tiếng ầm ĩ làm giật mình tỉnh giấc.

Nàng mặc áo xuống giường ra ngoài phòng, hỏi một thị nữ:

- Đêm hôm khuya khoắt những người này hô “vạn tuế vạn tuế” làm gì vậy?

Thị nữ còn ngái ngủ:

- Ồ, là Tiêu tướng quân sắp xuất chinh rồi.

Thẩm Hi Vi nghe vậy ngẩn ngơ:

- Xuất chinh? Đi bao lâu?

Nàng vì Tiêu Vô Cấu tát một cái mà tâm trạng hai ngày nay vẫn ứ đọng, tinh thần chán nản, không có hứng thú với bất kỳ cái gì, nên căn bảnkhông biết họa chiến tranh đã nổi lên.

Thị nữ trả lời:

- Em cũng không biết lúc nào mới đánh xong? Lần trước Thác Hi công tử chúng em xuất chinh, một trận đánh mà gần hai năm liền.

Thẩm Hi Vi kinh ngạc:

- A, lâu như vậy sao?

Thị nữ gật đầu:

- Đúng vậy?

Lặng im một hồi, Thẩm Hi Vi khoác xiêm y nhẹ nhàng mở cửa, đập vàomặt là mùi hoa sen thơm ngát. Trong hồ sen đen kịt trước cửa lúc này hoa sen nở đầy tỏa sáng.

Nàng ngơ ngác nhìn hồ nước, trong lòng hoảng hốt như mất mát một thứgì đó, mà nghĩ không ra đó là thứ gì. Gió đêm bạc lạnh, phe phẩy sợi tóc trên má ngứa ngứa, trong lòng cũng ngứa ngứa, như có ngàn vạn con côntrùng trong đó, một sự xung động không kiềm chế được trào lên lại khônghiểu đó là gì.

Lúc này, Tiêu Vô Cấu mặc ngân khôi áo giáp, thẳng người ghìm cươngngựa, trong màn đêm mênh mông, nhìn Toàn Hoa thành dưới ánh trăng, cungđiện nhấp nhô như núi liên miên không dứt, ngói lưu ly năm màu tỏa radưới ánh trăng tạo thành những gợn sóng mỹ lệ huyền ảo.

Cô gái nhỏ bướng bỉnh quật cường kia chắc nàng vẫn đang ngủ say. Khihắn từ chiến trường trở về, có phải nàng đã bước trên băng tuyết tạituyết vực tú lệ? Mà không biết cả đời này có còn gặp được nàng không?Nếu như không chết trận sa trường, hẳn là có thể gặp được nàng, dù sao,một ngày nào đó nàng phải gả đến Toàn Hoa Thành, vậy thì lúc hắn gặpnàng, sẽ nói với nàng điều gì? Có phải sẽ gắng gượng mỉm cười, gọi mộttiếng: Phong phu nhân!

Kha Nhung ở trên lưng ngựa nghiêng nhìn sang, thấy nét mặt ngăm đencủa Tiêu Vô Cấu hiện lên tia thẫn thờ và chua xót đau khổ, gã cũng không kìm được sống mũi cay cay, ầm ĩ kêu lên:

-Tướng quân, thời gian không còn sớm nữa!

Tiêu Vô Cấu gật đầu với gã, đánh ngựa đuổi theo đội ngũ xếp thành hàng dài đang cuồn cuồn đi.

Mười vạn tinh binh tiến về hướng tây nam, tới buổi trưa ngày thứ hai, từ xa xa đã trông thấy núi non xanh thẳm kéo dài cao và dốc, vượt quangọn núi đơn độc này sẽ không nhìn thấy Toàn Hoa thành nữa. Hắn đứng ởcửa quan ải, nhìn Toàn hoa thành lần cuối, sau đó vượt qua cửa quan.

Đại quân vượt qua cửa quan đi từ Hương Tán Giang tiến về phía tây,khí hậu phía tây càng lạnh hơn, đi tới chạng vạng ngày thứ tư đã đếnbiên thành Thước Hộc Quan của Tang quốc.

Tiêu Vô Cấu trèo lên Thước Hộc Quan, nhìn lại hướng tây nam, chỉ thấy Kỳ Lăng Quan của Phù Phong quốc xuyên trời, hiểm trở dị thường, xungquanh dãy núi trập trùng, rừng tùng xum xuê. Giữa Thước Hộc Quan và KỳLăng Quan có một thung lũng rất lớn, tuyết đọng trắng xóa bao trùm cáchmấy trăm dặm, chính là Thính Tuyết Cốc.

Khí hậu Phù Phong quốc cực kỳ quái dị, mặc dù chỉ cách Tang quốc mấyngàn dặm nhưng quanh năm lạnh lẽo, nghe nói tuyết đọng trong cốc này hơn ba trăm năm chưa từng tan rã, mặc dù khí hậu khắc nghiệt lại chưa từngmang đến cho Phù Phong quốc lương sản to lớn, nhưng lại rèn đúc ra những người cơ bắp to khỏe, thể lực mạnh mẽ, dũng mạnh thiện chiến, biên quan này luôn luôn ít có sự bình an bởi bọn họ luôn gây hỗn loạn, đợi có cơhội sẽ xâm nhập vào.

Năm năm trước hắn dẫn mấy thiếu tướng quân trẻ tuổi như Phong ThácHi, Bộ Lưu Tiên, Vương Tuyệt Chi đã huyết chiến một trận với mấy danhtướng Phù Phong quốc là Mộ Dung Thùy, Lệ Vô Song, mất một năm lẻ mườitháng mới giết được Phù phong quốc cúi đầu thần phục, hàng năm tiếncống. Cũng ở trận chiến đó, thanh danh của ba thiếu tướng quân trẻ tuổicủa Tang quốc nổi lên, thần uy hiển hách.

Tiêu Vô Cấu nhìn sơn cốc mênh mông, được rải lên một lớp tuyết đọngdày, tựa như có thể cảm thấy một mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi.

Lúc này màn đêm dần buông, ráng hồng tại phía tây đã tụ lại, giómạnh nổi lên thổi đập vào tuyết đọng, bỗng nhiên, trong khu rừng đỉnhnúi phía tây bay lên vài con chim, một đạo kình phong từ trên trời giáng xuống nhắm thẳng vào Tiêu Vô Cấu. Đạo kình phong kia khi lao đến gầntrước mặt thì lại hóa ra thành ba đạo, phân chia bắn lên ba nơi yếu hạiđầu, cổ, ngực của Tiêu Vô Cấu. Thế tên dù bắn từ xa hơn mười trượngnhưng lại nhanh như chớp, Kha Nhung ở phía sau nhìn thấy vội rút đao phi thân tới cản.

Song chưởng của Tiêu Vô Cấu đang định giương lên quét ngang, chợtthấy Kha Nhung phi đến, sợ làm gã bị thương nên vội nâng cánh tay đẩy gã bật ra ngoài vài trượng, còn mình thì nghiêng người né tránh. Chỉ nghephập một tiếng, hai gã thủ vệ phía sau đã hét lên rồi ngã gục, một mũitên khác sượt qua cánh tay phải của hắn, lập tức cánh tay đau nhức, máutươi phụt ra.

Thế mũi tên kia bị lực cánh tay của Tiêu Vô Cấu ngăn trở rơi xuống,mũi tên đen tuyền nhỏ mà sắc bén, đuôi tên đỏ tươi, chính là Thiết CốtLệ Trùy Tiễn của danh tướng Phù phong quốc Lệ Vô Song.

Lúc này trên Tây Sơn Lĩnh có tiếng người cười ha ha:

-Tiêu tướng quân, Lệ mỗ biết ngươi hôm nay chắc đến, cố ý chuẩn bị món quà này cho ngươi, ngươi có hài lòng không? Ha ha…

Tiếng cười cứng cáp hùng hồn quanh quẩn không dứt trong sơn cốc.

Tiêu Vô Cấu nắm vai, hét to:

-Đa tạ Lệ tướng quân, phần đại lễ này Tiêu mỗ nhất định hoàn trả lại sớm.

Tướng bảo vệ biên quan Kim Sùng Huân nghe tiếng tới nơi, vội truyềnquân y băng bó cho Tiêu Vô Cấu, lại lệnh cho thủ vệ tăng cường phòng bị.

Một đêm yên lành.

Ngày hôm sau mới tảng sáng, Lệ Vô Song đã suất binh ra Kỳ Lăng quankhiêu chiến. Tiêu Vô Cấu truyền lệnh bế quan không ra. Liên tiếp mấyngày như vậy, bất luận Lệ Vô Song chửi rủa thế nào, Tiêu Vô Cấu cũngkhông xuất quan nghênh chiến. Tướng sĩ trong quân đối với việc này đã úp mở phê bình, nghị luận, lại thêm khi hắn mới đến biên quan đã bị tênbắn thương, nhuệ khí binh sĩ bị nhục không khỏi âm thầm nghi hoặc cóphải tướng quân chấn uy đã già rồi hay không?

Đêm nay, Kha Nhung theo Tiêu Vô Cấu tuần tra, nghe được những câu oán hận của các tướng sĩ, lại nghĩ tướng quân bị trúng tên là do mình liênlụy, trong lòng đầy áy náy, ngước mắt lên thấy khuôn mặt ngăm đen cươngnghị lạnh lùng của tướng quân không bộc lộ chút cảm xúc nào.

-Tướng quân, thương thế của người thế nào rồi?

-Bị thương ngoài da thôi, không sao cả.

Tiêu Vô Cấu đáp nhẹ, hai mắt nhìn về phía trước xa xăm như có điều suy nghĩ.

Khe cốc đầy tuyết đọng kia là con đường chắc chắn phải tiến nhập KỳLăng quan, Lệ Vô Song lại để hai ngàn người canh giữ bên ngoài quan.

-Kha Nhung, ngươi đi chọn hai đội sĩ binh thân thủ giỏi, tiễn pháptinh chuẩn. Đêm nay chúng ta sẽ đi tặng một phần quà cho Lệ Vô Song.

Kha Nhung thất kinh:

-Giữa hai ngọn núi không có gì che chắn, chỉ cần chúng ta có độngtĩnh gì, đối phương sẽ biết hết. Chúng ta từ nơi này qua Thính Tuyết Cốc sao?

Tiêu Vô Cấu thản nhiên cười:

- Lệ Vô Song từ đâu tới đây, thì chúng ta từ nơi đó đi. Ngươi nhanh đi chuẩn bị, giờ tý tối nay sẽ lên đường.

Kha Nhung lĩnh mệnh đi.

Tiêu Vô Cấu chăm chú nhìn khu rừng tùng rậm rạp phía Tây một hồi lâu, bỗng nhiên xoay người nhìn về phía trong quan, dường như lại thấy thiếu nữ áo trắng thanh lệ tú mỹ đang đứng dưới ánh trăng cười dịu dàng vớimình.

Ngay từ giây phút hình ảnh cô gái giống như chú nai con dịu dàngkhông hề cảnh giác ngủ thiếp trong lòng hắn, thì hắn biết, cả đời nàymình đã không có cách nào buông bỏ nàng. Hắn đã từng thấy vô số tử vong, giết chóc cùng với âm mưu quyền mưu, biết trên đời này chỉ có hồn nhiên và chân thành là điều đáng quý. Dù cho có một ngày nàng sẽ như chimhồng nhạn từ trong cuộc đời hắn vụt đến rồi lại vụt đi, hắn cũng tuyệtđối không hối hận. Tại trong lồng ngực kiên định của hắn vẫn còn sót lại một đóa sen mỏng manh, lặng lẽ nở rộ vì nàng.

## 25. Chương 25

Đêm đen như mực, trong sơn cốc tùng phong như sóng lớn, hai đội binhsĩ lặng lẽ lướt qua góc tây rừng tùng, một đội binh sĩ trang phục nhẹđánh bọc sườn lều lớn quân địch, một đội khác giương cung cài tên, trênbầu trời đêm đen kịt bỗng nhiên xẹt qua mấy trăm đường lửa, hai gã thủbinh bên cạnh trướng bồng chợt kêu lên sợ hãi, đã bị một người cắt đứtyết hầu.

Những binh sĩ này thấy quân Tang liên tiếp mấy ngày không dám ứngchiến, nên việc phòng thủ có chút lơ là, chợt thấy bên ngoài lều lửatiễn dày đặc bay tới như châu chấu, lập tức kinh hoàng, hỗn loạn. Có hai gã thủ lĩnh lao ra lều lớn quát to, chỉnh đốn đội hình, không ngờ TiêuVô Cấu đã dẫn người giết vào doanh trướng, trong ánh lửa ngút trời nênkhông rõ số kẻ địch là bao nhiêu nên mọi người càng sợ hãi, càng trở nên rối loạn.

Hai ngàn người này lập tức bị mấy trăm tinh binh của Tiêu Vô Cấu xung phong liều chết đánh cho tan tác, mấy trăm cây đuốc được châm vào nhiều nơi trong lều vải, gió thổi nhanh mạnh, thế lửa càng hừng hực thiêu đốt toàn bộ.

Lúc này, thủ binh trong quan đã thổi lên còi cảnh báo, Tiêu Vô Cấuvội lệnh lui lại, hai đội nhân mã nhanh chóng lui nhập vào rừng tùng,trực tiếp đi vào Thước Hộc Quan. Đoàn người leo lên cửa quan, thấy đốidiện ảnh lửa sáng rực như ánh tuyết, hai nghìn binh địch tử thương hơnphân nửa, Lệ Vô Song tức giận giậm chân mắng chửi.

Tiêu Vô Cấu trở lại lều lớn trong tiếng reo hò của mọi người, vừa đi vào trướng chợt cảm giác phía sau lưng có tiếng gió mạnh, cũng khôngquay đầu lại quay một chưởng ra sau đỡ. Phía sau có bóng người nhanhnhẹn hiện ra, hứ một tiếng, nói:

- Còn có thể đánh người, vậy đánh cho gãy tay luôn đi!

Tiêu Vô Cấu giật mình, vội thu chưởng lại, cả người ngây dại.

Đứng giữa trướng là một thiếu niên tuấn mỹ mặc bạch y, ánh trăng sáng chiếu vào góc áo của người đó giống như gợn nước sóng sánh, đôi mắtsáng như ngọc đang phẫn nộ nhìn thẳng vào hắn, không phải Thẩm Hi Vi thì còn ai?

Hắn vừa sợ vừa mừng, như đang ở trong mộng, ngây ngốc một lát mới nói:

- Tiểu Dung, sao muội lại tới đây?

Thẩm Hi Vi hứ một tiếng:

- Nghe nói ngươi bị thương ở tay, ta cố ý đến xem ngươi đã chết chưa.

Ngữ khí lãnh đạm nhưng lại khó nén sự thân thiết.

Tiêu Vô Cấu kinh ngạc sững người, trong đáy mắt đã tràn ngập sự vuisướng không thể khống chế mà bộc lộ ra ngoài. Hai người yên lặng nhìnnhau, bất chợt không nói gì.

Cuối cùng, khóe miệng Thẩm Hi Vi nhướn lên, ánh mắt loang loáng nhào người qua, nghẹn ngào gọi:

-Đồ đen như than!

Tiêu Vô Câu dang tay ôm chặt lấy, liên thanh nói:

-Xin lỗi, xin lỗi!

Một lúc lâu, Thẩm Hi Vi buông cổ hắn rra:

-Tay nào bị thương? Cho muội xem!

Tiêu Vô Cấu vẫn còn ôm chặt nàng, dịu dàng nói:

-Chỉ sượt qua thôi, không sao rồi.

Hai người lại ngây dại nhìn nhau một hồi, chợt Tiêu Vô Cấu nói:

-Đúng rồi, chuyện ta bị thương, sao muội biết được?

- Muội nghe Thác Hi đại ca nói lại, nghe nói là tướng trấn thủ biên quan báo về.

Tiêu Vô Cấu sửng sốt:

- Kỳ lạ, ta đâu có báo về, đây chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Thẩm Hi Vi trừng mắt, sẵng giọng:

- Thế cái gì mới là vết thương lớn? Muội lo lắng gần chết, huynh còn nói là vết thương nhỏ.

Lòng Tiêu Vô Cấu nóng lên, sống mũi cay xè, hắn ngựa chiến hơn mườinăm cuộc đời, vết thương khắp người chằng chịt, không thể đếm hết, lầnnày trúng tên căn bản không đáng nhắc tới, vậy mà nàng lại ngàn dặm tớiđây, khiến thân thể từ lâu đã là bằng sắt bằng đồng trong mắt binh sĩlập tức cảm động không thể kiềm chế được.

Hắn vội chuyển đề tài, thuận miệng hỏi:

- Hoàng thành có xảy ra chuyện gì không?

Thẩm Hi Vi đang định lắc đầu nói không có, bỗng sửa lại:

-Đúng rồi, nghe nói trong triều đã chết hai đại nhân vật, một người tên là Vương Tuyệt Chi, một người tên là Mạnh Ly Bạch.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy sợ hãi, hai tay đang ôm eo nàng chợt chuyển qua bờ vai, nắm chặt hai bờ vai của Thẩm Hi Vi:

- Muội nói gì? Không sai chứ?

- Không sai, là hai người đó.

Nàng hơi giãy dụa một chút.

Tiêu Vô Cấu kinh hãi nói:

- Sao có thể, ta mới rời khỏi nửa tháng, Kình Thiên Tướng quân và Mạnh thừa tướng…lại đã…Thế họ chết như thế nào?

- Nghe nói vị Mạnh thừa tướng kia tuổi già sức yếu, đột nhiên mắcbệnh lạ bộc phát, còn về phần vị Vương tướng quân kia, cái chết có hơikỳ lạ một chút…

- Kỳ lạ như nào?

Thẩm Hi Vi nhíu mày:

- Ông ta được người ta phát hiện treo cổ trên cây đào tại hoa viên hậu cung.

- Treo cổ? Còn ở hậu cung?

Tiêu Vô Cấu thất kinh.

Thẩm Hi Vi gật đầu:

- Đúng vậy, hơn nữa toàn thân không có vết thương nào, không nhận racó dấu vết do con người gây ra, nếu nói là tự sát, từ cổ chí kim, chưatừng nghe có chuyện một vị tướng quân chạy đến hậu cung tự sát, hiện tại lòng người trong cung hoảng sợ, vua và dân kinh động, Thác Hi đại cavội vàng bắt hung thủ, vô cùng bôn ba mệt nhọc.

Tiêu Vô Cấu kinh hãi không biết nói gì, ngẩng lên thấy ráng hồng biến hóa cuồn cuộn kỳ lạ ở bên ngòai, bóng đêm vẫn thâm trầm, bầu trời Tangquốc bắt đầu lờ mờ sáng.

Thẩm Hi Vi một nắng hai sương phi ngựa xuất quan, chưa từng được ănuống đầy đủ, giờ thấy hắn bình yên vô sự, thần kinh mới thả lỏng xuống,lúc này mới thấy trong bụng trống rỗng, liền nhắc:

- Đồ đen thui, muội đói bụng rồi, có gì ngon ăn không?

Tiêu Vô Cấu nghe vậy vội gọi người mang đồ ăn tới, xoa đầu nàng cười:

- Ngốc ạ, sao không nói sớm.

Hai người cứ chìm đắm trong tình cảm ngọt ngào nên không ai phát giác bên ngoài trướng có một bóng người lặng lẽ bỏ đi.

Ban đêm, Tiêu Vô Cấu nhường giường cho Thẩm Hi Vi, còn mình thì giảichăn đệm ở ngay dưới chân nàng. Thẩm Hi Vi nhìn Tiêu Vô Cấu bị ép buộcngủ, mày kiếm dày rậm, sống mũi anh tuấn như đao phong, trong hàm râuchín chắn trên đôi môi dầy lộ ra vẻ tiều tụy, nửa tháng không gặp, gương mặt cương nghị kia đã gầy gò đi nhiều.

Nàng nhớ lại, lúc ở Phong phủ nghe nói hắn bị thương, giống như sấmsét giữa trời quang đánh thẳng vào trong lòng, làm đại não nàng chấnđộng, máu ngừng chảy. Sấm sét này đã chém ra thế giới ngây thơ hỗn độntrong lòng nàng, nghĩ kiếp này sẽ không thể được gặp hắn nữa, trong lòng như có hàng ngàn vạn đao tiễn khoan cắt, đau đớn không thể khống chếđược. Tự lúc nào thì nàng đã thích đồ đen như than kia? Là mỗi lần nànggặp nguy hiểm đều quên mình đứng trước che chắn cho nàng? Là hắn tìnhnguyện đỡ nàng một kiếm cũng phải cứu nàng? Sai sai!Cũng không phải, làbên hàn đàm dưới ngọn núi kia, trong mắt người đàn ông cương nghị lạnhlùng lộ ra vẻ cô đơn tịch mịch đã chấn động lòng nàng. Từ trong đôi mắtấy, nàng đã thấy linh hồn hắn, giống như bị chìm đắm trong một dòng chảy u ám, cố gắng giãy dụa nhưng không bám được vào bờ, sự tuyệt vọng đónồng đậm mà ưu thương, giống như một người gào thét, kịch liệt trongnước lũ núi lở nhưng không ai nghe thấy.

Thẩm Hi Vi chợt tỉnh giấc không thấy Tiêu Vô Cấu đâu, trên giường cónhiều chăn đệm, liền vội vàng đứng lên xuống giường, ra khỏi trướng thấy trên đầu thành đông nghịt thương sắt như rừng, tên nhọn như lông vũ.

Trải qua một đêm bị đánh lén, cuối cùng Lệ Vô Song đã quyết định mạnh mẽ công thành.

Nàng kéo một binh sĩ, hỏi:

-Tiêu tướng quân đâu?

Binh sĩ chỉ vào nơi yếu kém nhất tại phía tây của quan khẩu, nói:

- Tướng quân ở đó.

Nàng ngẩng lên nhìn, thấy nơi đó cảnh tượng hoang tàn, Tiêu Vô Cấumặc khôi giáp đang ngạo nghễ đứng thẳng, tay cầm bảo kiếm chỉ huy cáctướng sĩ chiến đấu hăng hái, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào thân thểcao ngất kiêu ngạo của hắn, giống như thiên thần tỏa hào quang chói mắt. Nàng thấy tim nàng bị quầng sáng chói kia dẫn dắt, sáng rực như trướcnay chưa từng có, tung tăng chạy về phía hắn mà không nhìn thấy tên nhưchâu chấu, không nhìn thấy binh sĩ ngã xuống thảm liệt, và đương nhiêncũng không nhìn thấy ánh mắt phức tạp của một gã đánh xe ngựa ở phíasau.

## 26. Chương 26

Thẩm Hi Vi vừa bước lên đầu quan, không để ý tới ba mũi tên nhọn đỏđậm đang xé gió mãnh liệt lao tới, hai mũi cắm vào yết hầu của hai gãthủ vệ, một mũi khác nhắm thẳng ngực nàng bay tới, nàng thất kinh, không kịp né tránh.

Tiêu Vô Cấu nghe tiếng quay đầu lại, lập tức toàn thân toát mồ hôilạnh, nhưng khoảng cách giữa hai người lại xa, chớp mắt không kịp suynghĩ, đành phải phi thân đến ngăn cản.

Đang trong nguy hiểm, một viên đám phá không bay đến vô cùng nhanhmạnh đánh vào đầu mũi tên vang lên một tiếng giòn vang, kình lực tại đầu mũi tên bị viên đá nhỏ bé kia đánh cho nát bấy, mũi tên đó bỗng bayngược trở lại, thế đi cương mạnh, nhanh như chớp.

Lệ Vô Song dưới thành vô cùng kinh hãi, không thể ngờ tại Thước Hộcquan lại có cao nhân còn lợi hại hơn cả Tiêu Vô Cấu. Thấy mũi tên kiađang bức đến mi tâm, hắn vội vàng xoay người tránh dưới bụng ngựa, mũitên kia phá trúc xuyên qua yết hầu một kỵ binh phía sau, trên khôi giápcủa một gã kỵ binh vang lên tiếng ghim sắc bén, một đường máu nóng phụtra trên mặt tuyết dưới đất trắng phau, nhuốm thành một màu đỏ vô cùngthê lương.

Tiêu Vô Cấu cũng kinh ngạc không kém gì Lệ Vô Song, hai mắt như điệnđảo qua, thỉ thấy đám lính mặc dù khẩn trương sợ hãi nhưng vẫn ngay ngắn có trật tự, duy nhất có một người đánh xưa ngựa mặc vải bố khom ngườilao về phía sau trướng.

Thẩm Hi Vi tìm được đường sống trong chỗ chết, vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, hỏi:

- Là ai đã cứu muội?

- Không thấy rõ.

Tiêu Vô Cấu nâng nàng dậy, hộ tống xuống dưới thành:

- Tiểu Dung, ở đây vô cùng nguy hiểm, muội nhanh chóng quay về lều vải, đừng lên quan nữa.

Thẩm Hi Vi đỏ mắt lên, ôm chặt lấy hắn:

- Chính là vì nguy hiểm nên muội mới muốn ở cùng huynh. Nếu huynh chết rồi, muội muốn chết cùng huynh.

Nói xong hai tay phủ lên mặt hắn:

- Vậy thì huynh sẽ không còn cô đơn tịch mịch nữa.

Tiêu Vô Cấu tại trong cơn mưa tên như rừng nghe được lời tâm tình này của nàng, tình cảm dịu dàng trong lòng bị khuấy động, cho dù lúc này có chết, thì cuộc đời này cũng không hối tiếc.

Lập tức cầm tay nàng chạy lên đầu thành, đoạt ngay một bộ cung tiễncủa một gã binh sĩ, tự tay rút tiễn tích thiết ô long trong túi ra, kẹpvào giữa ngón tay, vững vàng kéo cung sáu thạch nhắm về phía dưới thành, thế tiễn như Lưu tinh xé gió bay tới Lệ Vô Song.

Thẩm Hi Vi cầm kiếm ngăn cản phi thỉ ở dưới thành phóng tới, chợtnghe dưới thành có tiếng rống to, nàng vung chưởng đánh rơi một khối đábay, xoay người lại nhìn, thấy Lệ Vô Song đã rơi khôi giáp, đầu tóc rốibù, trên vai trái cắm một mũi tên nhọn, máu tuôn như suối, trong nháymắt đã nhuộm đỏ chiến bào.

Binh sĩ trong quan thấy kẻ cầm đầu quân địch bị thương, lập tức sĩ khí dâng cao, cùng reo hò, trống trận như sấm.

Lệ Vô Song bị trúng tên, trong lòng biết trong quân Tang có cao nhân, lập tức rút binh như thủy triều.

Tướng trấn thủ biên quan Kim Sùng Huân vội vàng chờ lệnh xuất quan đuổi theo, nhưng Tiêu Vô Cấu lắc đầu, nói:

- Mặc dù quân địch đã lui, nhưng vẫn ngay ngắn có trận tự, thế trậnkhông loạn. Nước Phù Phong nuôi quân tinh nhuệ lâu như vậy, không thểnào khinh địch được. Lệ Vô Song muốn một lần rửa sạch nỗi nhục, nên mớiquá nôn nóng kiêu ngạo, ta không cùng hắn chính diện giao phong, cũng là vì phòng ngừa mũi nhọn.

Hắn ngẩng lên nhìn con đường phía sườn đông tại Tuyết Phong như đao tước rìu đục, chau mày nói:

- Trước mắt có một cơ hội, chỉ là…

Bỗng nhiên than khẽ không nói gì nữa.

Kim Sùng Huân vội hỏi:

- Chẳng lẽ tướng quân đã có kế hoạch phá địch?

Tiêu Vô Cấu không đáp mà hỏi lại:

- Kim đại nhân nhiều năm trấn thủ tại trên quan, chẳng lẽ không phát hiện năm gần đây khí hậu quan ngoại có gì thay đổi sao?

Kim Sùng Huân sửng sốt:

- Tướng quân không đề cập tới, ta cũng thật sự không phát hiện. Khí hậu năm nay dường như ấm hơn năm ngoái.

Sắc mặt Tiêu Vô Cấu nặng nề gật đầu, không nói gì.

Kim Sùng Huân muốn hỏi tiếp, Tiêu Vô Cấu đã dẫn theo Thẩm Hi Vi xuống thành đi vào trướng. Ánh mắt hắn thâm trầm nhìn Thẩm Hi Vi, nghiêng đầu hỏi thủ vệ bên cạnh:

- Thiếu niên kia là ai? Vào trong quân lúc nào?

Thủ vệ lắc đầu đáp:

- Không biết.

Buổi trưa ngày thứ ba, quân sĩ trấn thủ biên quan cấp báo, một đội kỵ binh của Lệ Vô Song đang cướp hơn ngàn bách tính tại Châu Thổ Lan phíađông bắc Thước Hộc quan.

Ngay sau đó, Kha Nhung tiến vào trướng lại báo:

- Lệ Vô Song ép dân chúng đến dưới thành khiêu chiến, hắn nói, nếu tướng quân không ra chiến, mỗi ngày hắn sẽ giết mười người.

Tiêu Vô Cấu vội ra khỏi trướng đi lên đầu thành, đưa mắt nhìn thấytrong tuyết trắng xóa đông nghìn nghịt người, một đội kỵ binh đi sauđoàn người giơ roi lên quất, tiếng khóc la của bách tinh rung trời, thêlương bất lực. Một đứa trẻ gầy gò bảy tám tuổi trên mặt bị trúng mộtroi, một đường máu bắt mắt, thanh âm non nớt thét lên một tiếng – mẹơi.

Thẩm Hi Vi thấy Tiêu Vô Cấu đứng bên cả người run rẩy, định cầm tayhắn, chợt thấy bóng người lóe lên, Tiêu Vô Cấu đã từ trên thành phi thân xuống, trường tiên trong tay lăng không chém ra, chỉ thấy một dườngsáng bạc lóe lên, trong khoảnh khắc tên kỵ binh kia đã bị xử lý tại chỗ.

Biến đổi này khiến trên thành dưới thành đều thất kinh. Thẩm Hi Vilại càng sợ hãi, đang định nhảy xuống lại bị Kha Nhung kéo lại.

Lệ Vô Song cũng không ngờ Tiêu Vô Cấu dám vượt quan cứu người, vộivàng vẫy cờ phái một đội nhân mã bao vây quanh Tiêu Vô Cấu, trườngthương thiết kích đều đâm tới hắn.

Tiêu Vô Cấu múa trường tiên kín không một kẽ hở, kêu lớn:

- Mở cửa quan, cho bách tính đi vào.

Lúc này trên quan sớm đã có một loạt thủ vệ giương cung cài tên,nhưng không dám phóng vì sợ làm ngộ thương bách tính và Tiêu Vô Cấu. Kim Sùng Huân thấy đại quân Lệ Vô Song theo sát sau đó, tình thế nguy cấp,nào dám mở cửa quan, hạ lệnh:

- Bắn cung!

Chúng binh bắn tên như mưa xuống, quân địch nâng thuẫn lớn ngăn cản, trong tiếng thét thê thảm, bách tính ngã trong mưa tiễn.

Thẩm Hi Vi thấy Tiêu Vô Cấu rơi vào trong binh mã trùng trùng, bị tấn công không ra được, vừa sợ vừa vội, liền quát Kha Nhung:

- Mau buông tay!

Kha Nhung biết nàng rất quan trọng với tướng quân, sao dám để nàng xuống nơi nguy hiểm, vội la lên:

-Tướng quân dũng mãnh vô địch, có thể thoát được vòng vây địch, ngươi xuống dưới chỉ càng làm hắn phân tâm.

Hai mắt Thẩm Hi Vi đỏ lên, mắng:

- Khốn kiếp, ngươi sợ chết thì ở trên này, mau thả ta xuống dưới.

Kim Sùng Huân nghe đối thoại của hai người, thấy Kha Nhung dường nhưbảo vệ bạch y thiếu niên kia như bảo vệ Tiêu Vô Cấu, trong lòng rối rennhìn chăm chú Thẩm Hi Vi.

Lúc này, Tiêu Vô Cấu đoạt được hai cây thiết kích vung múa ra, thândi chuyển nhanh như du long, đã giết hơn mười mấy quân địch, nhưng trước sau vẫn không thể nào xông ra khỏi vòng vây trùng trùng.

Đang lúc tình thế nguy cấp, chợt nghe một trận loạn thạch phá khôngvang lên, mấy đường kình phong sắc bén bắn nhanh xuống, đánh rơi trườngmâu trong tay bảy tám gã kỵ binh phía sau Tiêu Vô Cấu, ngay tức khắc từtrên thành bay xuống một bóng người màu xám, viên đá trong tay giống như bão táp gió rền bay tới, thân hình nhanh như chớp lao tới trước trận,lăng không phi cước liên hoàn, đã đánh ngã vài hàng binh lính ngã xuốngngựa.

Hơn vạn tướng sĩ trên thành thấy thân thủ người này cao như vậy, tất cả đều reo hò ủng hộ.

## 27. Chương 27

Tiêu Vô Cấu vung thương như luyện không, bức lui một loạt quân địch,lại thấy sau hắn là người mặc trang phục người đánh xe ngựa, biết ngườinày chính là người đã xuất thủ cứu Thẩm Hi Vi, bật thốt lên khen:

- Công phu giỏi! Huynh đệ, ngươi tên gì?

Nào ngờ người đánh xe ngựa kia cũng không đáp lời hắn, phi lên lên,song chưởng liên tiếp như gió cuốn tuyết đọng, như hoa tuyết bay lượnkhông dứt, đem hơn mười mấy tên kỵ binh cả người lẫn ngựa chấn động cuồn cuộn mở lui. Binh địch thấy hắn dũng mãnh phi thường như vậy, nhất thời cũng không dám tiếp tục tới gần.

Lúc này, Kim Sùng Huân đã sai người mở rộng cửa, hơn nửa bách tính đã đi vào được, chợt nghe phía đông nam có tiếng kèn vang, lại một đội kỵbinh cuồn cuộn lao tới.

Tiêu Vô Cấu vội nói với người đánh xe ngựa:

- Huynh đệ tốt, ngươi hãy vào quan trước, ta sẽ bọc sau.

Người đánh xe ngựa kia cũng không thèm nhìn hắn, hừ lạnh:

- Địch nhiều ta ít, còn tỏ ra anh hùng hảo hán gì chứ.

Tiêu Vô Cấu nghe ngữ khí người đó đầy châm chọc, liền sửng sốt. Người đánh xe ngựa lại hừ lạnh:

- Ngươi thân là tướng quân cầm đầu vậy mà lại hành sự qua loa, nếuchết ở trong trận, sao không khiến hơn mười vạn tướng sĩ phía sau thấtvọng?

Tiêu Vô Cấu sững người, lúc đó hắn thấy quân địch đánh vào đứa trẻ,trong lòng kích động, huyết khí trào lên không kiềm chế được, không suynghĩ được nhiều đến thế, liền nói:

- Huynh đệ, ngươi nói rất đúng, là Tiêu mỗ quá xung động rồi.

Người đánh xe ngựa nghe hắn nhận sai, cũng khẽ giật mình, quay lạinhìn hắn một cái. Tiêu Vô Cấu thấy ánh mắt gã tang thương, nhưng trongmắt lại trong trẻo như nước, giống như thiếu niên.

Đương lúc hai người nói chuyện, một đội kỵ binh đã chạy tới dướithành, tên như châu chấu phóng tới, Tiêu Vô Cấu và người chăn ngựa thânthủ nhanh mạnh, tự múa binh khí trong tay như tấm lá chắn, đã có một sốbách tính chưa vào quan được bị bắn ngã trên đường vào ải.

Lúc này, cũng nỏ thủ trên quan thấy Tiêu Vô Cấu đã tới quan ải, vộivàng ngừng bắn cung tên, Tiêu Vô Cấu và người đánh xe ngựa tiến vàoquan, có vài quân địch muốn nhân lúc hỗn loạn tiến vào quan cũng bị chém chết. Tiêu Vô Cấu bước lên đầu thành, tức thì đoạt lấy cung tiễn trongtay thủ binh, kéo cánh tay duỗi thân ra, tiếng trường cung vang lên, bắn liên tiếp ba mũi tên xuống dưới thành.

Lực cánh tay của hắn kinh người, nội công thâm hậu, thế đi của ba mũi tên này nhanh như lưu tinh, mạnh như vũ bão. Hôm qua Lệ Vô Song đã lĩnh giáo sự lợi hại này, lập tức không dám đón đỡ, nghiêng người né tránh,hai mũi tên trực tiếp bắn vào ngực tướng sĩ phía sau, mũi tên thứ ba bắn trúng đại kỳ quân địch rơi xuống, mấy vạn tướng sĩ trong quan lập tứcreo hò.

Lệ Vô Song thấy Tiêu Vô Cấu dũng mãnh như vậy, trong lòng khiếp sợ, vội truyền lệnh lui binh.

Tiêu Vô Cấu cũng không đuổi, hạ lệnh dàn xếp cho bách tính nhập quanxong xuôi, quay người lại đã không thấy người đánh xe ngựa đâu, liềnphái người đi tìm. Lúc này, Thẩm Hi Vi chạy tới trước mặt, cũng bất chấp trước mặt đông đảo tướng sĩ, nhào vào lòng Tiêu Vô Cấu, nước mắt rơixuống, nghẹn ngào.

Tiêu Vô Cấu biết nàng lo lắng, vội vàng đưa vào lều an ủi một hồi. Một lúc lâu, Thẩm Hi Vi mới ngừng khóc:

-Đồ đen thui, huynh vứt bỏ chức tướng quân này đi, chúng ta tìm một nơi thanh tĩnh, thả ngựa chăn dê, nhé.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy chấn động trong lòng, ngơ ngác không nói nênlời. Năm gần đây, hắn thường xuyên có ý nghĩ muốn cởi giáp về quê, nhưng ân tình sư phụ chưa báo, biên quan chưa ổn định, lúc này, vài câu nóiêm ái của Thẩm Hi Vi thốt ra, lại kích động hắn muốn dứt bỏ thành lũy mà đi.

Một đêm này, Tiêu Vô Cấu ngủ không hề yên, hàng lông mày rậm chaulại, mồ hôi tuôn như mưa, giống như đang gặp một cơn ác mộng kinh khủng. Thẩm Hi Vi xuống giường nắm chắt tay hắn, gọi liên tiếp mấy tiếng mớigọi hắn tỉnh lại được. Hắn mở mắt thấy khuôn mặt quen thuộc, vội vàng ôm chặt lấy nàng, thê lương như đứa trẻ bất lực.

Thẩm Hi Vi chưa từng thấy hắn như vậy, trong lòng hoảng sợ, chỉ biết ôm chặt lấy hắn, dịu dàng nói liên tục:

- Không sao, không sao đâu, chỉ là nằm mộng thôi.

Một lát, Tiêu Vô Cấu ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt ngăm đen đỏ bừng, ngượng ngùng cười nói:

- Ta ra ngoài trướng tuần tra, muội theo ta được không?

Thẩm Hi Vi gật đầu, hai người sóng vai ra ngoài lều, thấy màn trờitrong vắt, ánh trăng nhô lên cao tận đỉnh, gió đêm gào thét cuồn cuộnmang theo tuyết rơi, khắp bầu trời đều tỏa ra bầu không khí lạnh lẽotiêu điều.

Tiêu Vô Cấu nắm tay Thẩm Hi Vi leo lên tường thành, nhìn ánh trắngdưới mặt tuyết, dung nhan thiếu nữ tươi đẹp sáng rực, thanh tú bứcngười, có một hương thơm lành lạnh chui thẳng vào trong lồng ngực, khiến tinh thần thanh tĩnh thanh thản như trăng sáng trong bầu trời.

- Ngày hôm nay ta ở chỗ này thấy đứa nhỏ kia bị roi quất vào mặt giống như quất vào mặt ta, đau rát.

Thẩm Hi Vi dựa vào lòng hắn, tay khẽ vuốt ve cặp lông mày của hắn,trong cặp mắt đen trắng rõ ràng kia tựa như lại có một sự tuyệt vọng lẫn ưu thương tràn ngập, tim nàng đau đớn, nước mắt lại không kìm được chảy xuống.

Tiêu Vô Cấu đưa tay hứng được giọt nước mắt này, cúi xuống hôn lênnhưng giọt lệ nóng hổi chảy xuống hai gò má nàng, chỉ thấy từng giọtnước to tròn ngưng tụ dưới hàng mi dày, trong ánh mắt đen tròn tràn ngập sự trìu mến lẫn đau đớn, trong lòng chợt ấm áp: “thế gian này duy nhấtcó Tiểu Dung mới khiến bản thân mình biết nỗi đến nỗi đau thân thể huyết nhục, cả đời ta đơn độc đau khổ, có thể có nàng, dù như nào cũng khôngtiếc không hối hận.”

Thẩm Hi Vi chợt thấy hai giọt lệ nóng hổi rơi trên mặt, lập tức khiến lòng nàng tê rần, từ lúc quen biết hắn đến nay hắn vẫn luôn kiên cườngcứng rắn lạnh lùng, chưa bao giờ yếu đuối như hôm nay, lúc này thấy hắnrơi lệ, nàng không kìm được bật khóc thành tiếng:

- Đồ đen như than, huynh đừng như thế, muội sợ.

Tiêu Vô Cấu khẽ khàng vỗ sau lưng nàng:

- Không sao, ta chỉ đang nhớ lúc còn nhỏ thôi.

Lúc còn nhỏ, mặc dù sư phụ thu nhận nuôi dưỡng chúng ta, cho chúng ta ăn, ở, dạy chúng ta học võ công, nhưng tính tình ông rất cổ quái, luônluôn thay đổi cách thức hành hạ chúng ta, phạt roi là chuyện hàng ngày,nếu luyện công phu không tốt, sẽ còn bị nhốt vào trong sơn động tối om,mấy ngày cũng không được ăn cơm.

Hai tròng mắt Thẩm Hi Vi dấy lên ngọn lửa giận:

- Đấy là sư phụ chó má gì thế, đúng là ác ma mà.

Tiêu Vô Cấu ngẩng đầu lên thở dài cười khổ nói:

- Ta còn đỡ, lúc đó ta đã mười hai tuổi rồi, luyện không được một môn kỳ công do sư phụ sáng tạo, khổ nhất là Lưu Tiên, hắn chỉ có năm tuổi,gầy gò như vậy nhưng quanh năm suốt tháng bị nhốt trong hầm băng…

Thanh âm của hắn bỗng nghẹn ngào không nói được nữa.

Thẩm Hi Vi ôm chặt lấy hắn:

- Những…chuyện này đều là quá khứ rồi, sau này có muội bảo vệ huynh, không bao giờ để bất kỳ ai ức hiếp huynh nữa.

Tiêu Vô Cấu thấy biểu cảm trên mặt nàng như chim mẹ bảo vệ chim non,trong lòng vừa cảm động vừa buồn cười, đang định nói, chợt nghe bênngoài có tiếng người bật cười một tiếng.

Hai người cùng giật mình, Tiêu vô Cấu quát lên:

- Ai?

## 28. Chương 28

Toàn Hoa Thành, Phong Thiên phủ.

Phong Thiếu Từ ngồi trong sảnh, nét mặt gầy gò đầy suy nghĩ, Thẩm Đa Tình và Phong Thác Hi đứng hai bên, lặng im không nói gì.

Trước đình mùi thơm ngát tỏa bốn phía, những bông hoa bắt đầu nở rực, màu xanh biếc đã hiện ra trước mặt, giờ đã là giữa hè rồi.

Cuối cùng, Phong Thác Hi nói:

- Phụ thân, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài được nữa, nên lâp tức trình báo bệ hạ.

Phong Thiếu Từ nhíu mày không nói gì.

- Phụ thân, cha còn do dự điều gì?

Phong Thiếu Từ đứng dậy thở dài:

- Ta đang suy nghĩ, Bộ Khinh Trần thật sự đang muốn làm gì?

Phong Thác Hi vội la lên:

- Sự việc chẳng phải rõ ràng quá rồi sao, ông ta muốn tạo phản, Mạnhthừa tướng và Vương tướng quân cùng bị hại, Tiêu Vô Cấu nắm giữ trọngbinh, rất có thể đã câu kết với Phù Phong quốc, bất cứ lúc nào cũng cóthể giết quay về Toàn Hoa Thành, tình thế vô cùng nguy cấp, phụ thân à.

Phong Thiếu Từ trầm tư nói:

- Chỉ sợ sự việc cũng không đơn giản như vậy, Bộ Khinh Trần tự chomình là tài giỏi, tâm cơ sâu nặng, nếu nói hắn chỉ là vì mưu phải soánvị, vậy thì thuần dưỡng những độc vật này để làm gì? Chỉ cần mở huyệtđộng kia cũng phải mất thời gian một năm rưỡi. Theo như Dật Quân nói,những người thuần dưỡng độc vật này ai cũng võ công cao cường, phápthuật yêu dị, Bộ Khinh Trần tìm những người này để làm gì? Tượng thânrắn cánh điệp trong huyệt động kia có tác dụng gì? Những điều này đềukhiến người khác khó hiểu.

Thẩm Đa Tình nói:

- Võ công của những tuần thú sư này dường như đều từ một nhánh củaMật Tông,trước đó những người này đều đã ăn vào “hủ thi hóa cốt phấn”,loại độc này độc tính cực mạnh, gặp máu phủ kín yết hầu lập tức chảy máu toàn thân thối rữa mà chết. Về phần tượng thú này, cháu đã viết thư hỏi sư phụ, đoán chừng hai ngày nữa thì sẽ có hồi âm.

Phong Thác Hi cười nhạt:

- Huyệt động kia lúc này đã bị hủy, đám tuần thú sư kia cũng đã bỏmình hết, chỉ còn sót lại một ít độc xà nhện độc thì có thể làm được gì?

Thẩm Đa Tình trầm ngâm:

- Hiện tại ta lo lắng nhất là an nguy của bá phụ. Ngoài sáng dễtránh, đâm lén sau lưng khó phòng, trong triều đã có hai vị trọng thầnbị giết hại, bá phụ xin hãy chú ý nhiều.

Phong Thiếu Từ cười thành tiếng:

- Lão phu không sợ bọn chúng đâm lén sau lưng, mà sợ bọn chúng không đến thôi.

Phong Thác Hi đang định nói tiếp, chợt quản gia đi vào bẩm báo:

- Có thư của tiểu công tử!

Phong Thác Hi nhận lấy thư xem, nhìn Thẩm Đa Tình cười:

- Thẩm huynh, huynh có thể yên tâm rồi, quận chúa Hi Vi đã bình anđến Thước Hộc quan, còn Tiêu Vô Cấu vẫn trấn thủ quan ải không ra, trong hồ lô này rốt cuộc bán ra loại yêu dược gì? Chẳng lẽ thật sự đã thôngđồng với địch?

Nói xong đưa thư cho phụ thân.

Thẩm Đa Tình biết muội muội bình an, sự lo lắng nhiều ngày qua cuốicùng đã thả lỏng xuống, lại nghĩ đến việc muội ấy đuổi theo Tiêu Vô Cấu, rõ ràng là đã có tình cảm sâu đậm với hắn ta, không nói đến hôn sự giữa muội ấy và Phong Dật Quân, đơn giản chỉ việc Tiêu Vô Cấu là đệ tử củaBộ Khinh Trần, nếu hắn ta thật sự làm phản, vậy thì bản thân mình là hộpháp Tuyết Vực, thân phận tế nhị, phải xử lý làm sao? Nghĩ đến đây,trong lòng lại đầy sầu lo.

Phong Thiếu Từ buông bức thư xuống, thấy sắc mặt Thẩm Đa Tình nặng nề liền hiểu ngay tâm tư của chàng, tức thì cười nói:

- Chuyện Hi Vi ta đã nghe rồi, tuy Tiêu Vô Cấu là đệ tử của Bộ KhinhTrần nhưng là nam tử hán quang minh lỗi lạc, trọng chữ tín. Lần này taphái Dật Quân xuất quan, bảo nó hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng mong có thể thuyết phục hắn biết cân nhắc nặng nhẹ, không nên để Bộ Khinh Trầnlợi dụng. Về phần hôn sự giữa Hi Vi và Dật Quân…

Ông thở dài:

- Năm xưa tại Tuyết Phong ta thấy Hi Vi lanh lợi thông minh, quảthật là rất yêu mến nó, nhưng hôm nay bọn nhỏ đã lớn, khó tránh khỏi cósuy nghĩ riêng của bản thân. Mấy năm gần đây Dật Quân hành sự có chútbừa bãi, là do ta quản giáo sơ suất…

Thẩm Đa Tình vội nói:

- Bá phụ, xin người đừng nói vậy, Hi Vi tuổi còn nhỏ, làm việc tùytiện, đợi qua mấy ngày nữa vãn bối xuất quan đưa muội ấy về, khuyên bảomuội ấy, nhất định muội ấy sẽ hiểu.

Phong Thiếu Từ mỉm cười, gật đầu không nói nữa.

\*\*\*

Bộ Lưu Tiên nghiêng người nhấc cánh tay chống đầu,nhìn gương mặt đang ngủ say dưới thân mình, thiếu bảy phần lạnh lùng, hơn ba phần dịu dàng. Mười bốn năm trước, từ thời khắc nàng cướp chiếc kẹo đường trong tayhắn, dung nhan tươi đẹp kia liền trở thành ngọn đèn sáng chiếu rọi cuộcđời đau khổ trơ trọi dài dằng dặc của hắn.

Hắn với nàng giống nhau, có cùng số phận tương đồng, bọn họ đều trung thành, kiềm chế ẩn nhẫn, chỉ lo thân mình, với tất cả mọi thứ trên thếgian đều phân biệt rõ ràng không thiếu nợ nhau.Báo ân, chính là lý do và là mục đích sống duy nhất của họ.

Có đôi khi, ngay cả chính hắn cũng không biết, rốt cuộc hắn có yêunàng hay không, hay chỉ bởi vì khi ở cùng với nàng, hắn mới thật sự làchính mình, là một Bộ Lưu Tiên có máu có thịt, không có ràng buộc, cósuy nghĩ và tình cảm.

Lãnh Quan Ngữ nhẹ nhàng mở mắt ra, rồi lập tức nhắm chặt lại, nhưng trong đầu lại hiện rõ ba vết sẹo kia.

Đó là hắn đã ngăn cản điệp yêu thay nàng mà có, nhưng cũng là hắn đãgiam cầm nàng, ý đồ mưu phản, là chó săn lại hại sinh linh thiên hạ.Nàng hẳn nên hận hắn, nhưng không hiểu vì sao trong lòng nàng lại từngchút từng chút mềm đi. Nàng phát hiện khi ngủ bên cạnh người đàn ôngnày, hắn không lạnh lùng trầm tĩnh, nói cười như lúc tỉnh táo, mà trongđêm hắn thường mơ thấy ác mộng, trong mơ thường khóc, la hét đau đớn,gọi mẫu thân, cũng giống nàng lúc nhỏ.

Trong tầng hầm yên tĩnh bỗng vọng đến âm thanh rất nhỏ.

Lãnh Quan Ngữ bừng mở hai mắt, cách màn che thấy một người mặc áo bào trắng.

Bộ Lưu Tiên đứng dậy xuống giường, lạnh lùng nói:

- Ai cho ngươi vào?

-Thuộc hạ muốn gặp tôn giả.

Người kia tháo khăn che mặt để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp, chính là thị nữ Thái Y bên cạnh Tiễn Vân công chúa.

- Chuyện gì?

- Phong Thiếu Từ đã quay về phủ nhiều ngày, vì sao tôn giả vẫn chưa có hành động?

Trong giọng nói ẩn chứa sự trách cứ.

- Ta tự có chừng mực.

- Tiên sinh đã không kiên nhẫn chờ nữa rồi, tôn giả cũng không nên bị tiện nhân kia mê hoặc trên giường.

“Bốp” một tiếng giòn vang, mặt của Thái Y đã bị trúng một cái tát của Bộ Lưu Tiên.

Thái Y ngẩng phắt đầu lên, trong mắt lộ tia ác độc, rồi đột nhiên lại bật cười khanh khách:

- Thế nào? Bị ta nói trúng rồi đúng không? Ngươi lén lút giấu cô ta ở đây, nếu tiên sinh biết…

Nàng hừ lạnh, không nói gì thêm nữa.

Ánh mắt Bộ Lưu Tiên chợt trở nên sâu thẳm lạnh lùng:

- Nếu ngươi cho rằng trên đời này chi có một mình nghĩa phụ đáng đểkính sợ, vậy thì ngươi sai rồi. Ta cũng có thủ đoạn khiến người khácmuốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong, cho nên, tốt nhấtngươi nên kín miệng một chút.

Lời nói của hắn thong thả nhẹ nhàng, giọng điệu phẳng lặng như nước trong hồ, không hề có chút biến hóa:

- Phong Thiếu Từ là ai chứ? Sao có thể tùy tiện giải quyết? Lần trước chuyện của Vương Tuyệt Chi đã bị ngươi làm khiến mọi người xôn xao, lần này đừng có hành động thiếu suy nghĩ nữa.

## 29. Chương 29

Tôn giả lưỡng lự không động thủ, thuộc hạ làm thay tôn giả, vậy có gì sai?

Khóe miệng của nàng nhếch lên tia không phục.

Ánh mắt Bộ Lưu Tiên như luồng điện chiếu vào Thái Y, gằn từng chữ:

- Cút ra ngoài!

Toàn Hoa Thành dưới bóng đêm đầy yên tĩnh vắng lặng, ngay cả tiếngchó sửa cũng không nghe thấy. Canh ba giờ sửu đã qua, một bóng người từsân một gia trạch nhanh nhẹn nhảy ra, đáp xuống đất, lặng im nửa khắc,bỗng hừ lạnh một tiếng, phi như bay về hướng Phong Thiên phủ.

Chẳng bao lâu đã tới bên ngoài bức tường cao của Phong phủ, cả ngườikhẽ nhún mình bay vào trong viện, đưa mắt quan sát mọi nơi một lượt, nắm được phương hướng của phòng chính, trực tiếp lẻn qua đó, thư phòngchếch phía đông có ánh đèn dầu leo lét, người này nhẹ nhàng xoay haichân linh hoạt móc vào mái hiên, nhấp nước vào ngón tay chọc vào songcửa, đôi mắt đen sâu nhìn vào đó.

Thấy lưng một người mặc y phục màu xanh xám đang quay lưng lại vớicửa sổ, đầu cúi xuống lật xem quyển sách trước án, không hề phát giácphía sau có một thanh kiếm ngắn sắc bén đang lặng yên nhanh như chớp đâm tới.

Khi kiếm quang sắc bén kia sắp đâm vào gáy người đó, loáng cái ngườitrước án đột nhiên cúi đầu, thanh kiếm ngắn sượt qua đầu đầu người đó,“đinh” một tiếng cắm phập vào giá sách gỗ lim trước án.

Người dưới mái hiện chợt thấy sau lưng mình có luồng gió mạnh mạnh liệt ập tới, một giọng nói trong trẻo lạnh lùng nói:

- Ngươi thật to gan, dám ám sát Nhiếp chính công.

Người này cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để tâm đến chưởngphong phía sau, toàn bộ thân thể xuyên qua cửa sổ xông vào, lòng bàn tay lật ra, thanh đoản kiếm vừa rồi mang theo một đường hàn quang sắc bénmạnh liệt đánh về phía người ở trong thư phòng.

Phong Thiếu Từ ngồi trên ghế cũng không đứng dậy, hai chân nhanh nhưchớp dựa vào ghế xoay một vòng, tay áo dài màu xám xoắn tới đoản kiếmcủa người kia, người kia lập tức cảm nhận được một luồng nội lực mạnh mẽ bức thẳng lồng ngực, gần như xuyên qua không khí, cổ tay lập tức vộiquay ngược lại biến ảo như vũ điệu phi hoa, nhưng vẫn không đỡ được,trong lòng hoảng hốt nhưng lúc này muốn rút lui cũng đã không kịp rồi.

Phong Thác Hi bảo vệ trước cửa sổ, Thẩm Đa Tình mặc phi y đứng ở ngay trước cửa phòng.

Phong Thiếu Từ bỗng nhiên cười nhạt:

- Buông tay cho ta!

Ngươi kia thấy cổ tay tê rần, đoản kiếm tuột khỏi tay rơi xuống đất,tay áo dài của Phong Thiếu Từ cuốn lấy thanh đoản kiếm đó, cầm trong tay xem xét, thấy lưỡi kiếm tím đen, rõ ràng là đã được bôi kịch độc.

Lúc này Phong Thác Hi kích động bước vào trong phòng, quát to:

-Ngươi là ai?

Người kia chuyển đôi mắt đen kịt, bỗng nhiên quay sang cười vớichàng. Người này bịt khăn lụa trắng mỏng, không nhìn rõ dung mạo nhưngnụ cười kia đã toát lên một vẻ quyến rũ mê hoặc khó nói thành lời.

Phong Thác Hi ngẩn ra.

Người này nhân cơ hội đó hai tay giơ lên, trong thư phòng lập tứctràn ngập một làn khói màu tím sẫm, trong làn khói chỉ thấy một bóngtrắng nhanh như chớp lao vút ra.

Thẩm Đa Tình vội hô lên:

- Cẩn thận có độc!

Nói xong phi thân đuổi theo bóng trắng.

Cha con Phong thị vội nín thở, thả người nhảy ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy đầu viện chếch phía tây ẩn hiện bóng đỏ rồi biến mất.

Hai mắt Thẩm Đa Tình sáng như đuốc, nhanh như chớ đuổi theo bóngtrắng phía trước, thấy bóng trắng kia nhảy lên bức tường vượt qua nhà ở, trực tiếp bay thẳng vào thâm cung hoàng thành. Hắn theo bóng trắng kiavòng qua hai cung điện, trong khoảnh khắc không thấy hình bóng. Trướcmắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa Hoa Uyển Kính, tràn ngập các loại hoa,xanh ngắt đầy trời.

Lúc này bóng đêm tịch mịch, trên bầu trời treo một vầng nguyệt cong trong trẻo lạnh lùng.

Trong rừng phía sau chàng chừng ba trượng,một bạch y nữ tử đang đứngyên lặng ở đó, nàng ngẩng lên nhìn bầu trời, hai tay dang rộng, gió thổi tay áo bay phất phơ như tiên tử, khuôn mặt diễm lệ bỗng nhiên méo mó,toàn bộ từ đầu đến cổ bỗng dưng kéo dài, hai cánh tay trắng nõn chợtbiến ảo thanh hai cánh cây xanh tím, trên hai cành cây này dần dần nở ra vô số lá xanh của bích đào.

Một mỹ nữ đẹp đẽ đang yên lành trong chốc lát đã biến thành một cây hoa đào.

Thẩm Đa Tỉnh chợt phát giác trong không khí có tiếng động rất nhỏ,liền xoay người lại, một loài chim đêm không biết tên vỗ cánh từ trongrừng bay lên, tiếng bước chân từ xa tới gần, chàng vội vàng nhảy lên cây ẩn nấp, nghe một giọng nữ oán giận nói:

- Gần đây công chúa làm gì không biết? Đêm hôm khuya khoắt còn muốn đi ngắm hoa.

Lại một thanh âm khác:

- Từ lúc Vương tướng quân chết trong cung ở chỗ này, người nào trong cung cũng đều trở nên cổ cổ quái quái.

- Phì! Ngươi muốn chết à, nửa đêm nửa hôm nói chuyện này, mau chóng hái mấy bông hoa rồi trở về giao nộp đi.

Thẩm Đa Tình nghĩ thầm: “Thì ra nơi này là tẩm cung của công chúa, lẽ nào thích khách là người trong cung?

Thấy hai cung nữ hái hoa xong rồi đi xa, chàng mới nhảy xuống đất,chợt thấy trên cổ mát lạnh như bị vật gì quấn chặt không thể thở nổi,vội rút đao, cành cây bỗng nhiên như quỷ mị quấn quanh hông, quấn chặthai cánh tay, cả người đã bị trói chặt. Tập trung nhìn kỹ, đây rõ rànglà một cây đào, nhưng lại mềm dẻo như dây mây, cứng rắn như thanh sắt.

Chàng thầm kinh hãi, vội vàng vận lực giãy ra,nào ngờ chàng càng dừng sức, cành cây kia cuốn lấy càng chặt, giống như mình vận lực thế nàothì cuốn chặt như thế, hô hấp càng lúc càng khó khăn. Trong lòng biết đã gặp phải cây yêu quái, Thẩm Đa Tình vội vàng nhấc hai chân lên, cảngười uốn lượn thành hình cung, hai chân bỗng hướng về phía sau kẹpchặt, một vật cứng rắn ở giữa nách, lập tức vận công lực cả đời ra sứccắn lên đùi một cái.

Chỉ nghe phía sau có tiếng thét quái dị chói tai vang lên ngắn ngủi,chàng đột nhiên thấy toàn thân được buông lỏng, vội hít sâu một hơi, giữa hai ngón tay trắng trẻo thon dài dấy lên ngọn lửa diệt yêu quái yếu ớt ấn vào nhánh dây mây bên hông, lại nghe một tiếng quỷ kêu, cành câyquấn người trong nháy mắt nhanh chóng rời ra, cả người chàng nhẹ bẫngrơi xuống đất, thấy cây đào kia đang đi về phía khu rừng hoa trong thâmcung, thế đi cực nhanh, cánh hoa đầy cành bay lượn nhẹ nhàng như múa,tinh mỹ vô cùng, cũng kinh hãi khiếp sợ tới cực điểm.

Chàng vội búng người đuổi theo những cánh hồng rơi xuống đất, đuổitới một cửa cung thì bỗng nhiên mất tích, lại nghe một tiếng thét chóitai của một cô gái:

- Có thích khách, có thích khách.

Thẩm Đa Tinh giật mình, thầm biết đêm nay không bắt được cây yêu quái kia, nếu bị người ta phát giác mình lén lút vào cấm địa trong cung thìkhông chỉ bản thân mình khó gột rửa, còn liên lụy tới Phong gia, liềnnhảy ra khỏi tường, búng người mấy cái đã bỏ xa vài tên Vũ Lâm thị vệ.

Chàng vừa về đến thiên môn Phong phủ, gặp phải Phong Thác Hi cũng truy tìm không có kết quả mà quay về.

Phong Thác Hi thấy chàng, vội hỏi:

- Thẩm huynh, thích khách kia…

Thẩm Đa Tình nói:

- Vào rồi nói sau.

Hai người đi thẳng đến thư phòng, Phong Thiếu Từ nghe Thẩm Đa Tình thuật lại xong, thở dài nói:

- Không ngờ Bộ Khinh Trần đã sắp xếp tai mắt ở trong cung? Rốt cuộchắn dùng cách gì mà có thể điều khiển được những yêu nghiệt này?

- Việc này cũng không khó, trong dân gian lưu truyền một số phápthuật câu hồn, nhiếp phách khống chế tâm,chỉ cần tu luyện đến cảnh giớinhất định thì có thể sai khiến được những yêu ma tinh quái, lưu phái Mật Tông cũng có loại pháp thuật này.

Phong Thác Hi bỗng nhiên nói:

- Như vậy xem ra, nhất định Vương tướng quân đã bị cây yêu này làmhại rồi. Trong cung có cây yêu, chẳng phải bệ hạ và Tiễn Vân công chúasẽ gặp nguy hiểm sao?

Bên trong yên tĩnh, trong hoàng thành cách đó không xa vọng đến tiếng trống canh, canh ba giờ dần, nữ chủ sắp lâm triều.

Phong Thiếu Từ yên lặng nửa khắc, đứng dậy nói:

- Chuẩn bị xe! Ta tức khắc vào cung gặp mặt Thánh thượng!

## 30. Chương 30

Tiêu Vô Cấu nắm tay Thẩm Hi Vi, sóng vai đi xuống tường thành, nhìnthoáng bên trái sau lều vải có một bóng người màu xám ẩn hiện lập tứcvội thả người đuổi theo.

Bóng đêm tại quan ngoại hùng vĩ, trời cao trong vắt sâu thẳm hơntrong quan rất nhiều, thấy dưới ánh trăng sáng rõ, một bóng người đanglướt nhanh đi về nơi cây cỏ um tùm phía đông bắc.

Hai người Tiêu Thẩm đuổi theo sát, ước chừng một nén hương, người kia đang lao thật nhanh bỗng dừng lại, gió đêm thổi tới làm tóc bên tháidương người này bay bay, tay áo phất phơ, trường bào màu xám lay độngloang loáng như dòng nước chảy, trong đó ẩn chứa một luồng khí lưuchuyển tĩnh lặng.

Tiêu Vô Cấu nhìn là biết nội lực người này tinh xảo mạnh mẽ, khôngthể khinh thường, lập tức dùng mũi chân đứng vững thân mình, cao giọnghỏi:

- Các hạ là ai? Đêm hôm khuya khoắt sao lại dò xét cửa quan?

Người kia không nói gì, chân tay đều không cử động, nhưng cả ngườibỗng nhiên lui nhanh mấy trượng, trực tiếp đánh về phía Tiêu Vô Cấu.Tiêu Vô Cấu chợt thấy lồng ngực căng cứng, hình như có ngàn cân đang éptới, hắn vội vàng vận lực đẩy Thẩm Hi Vi ra, song chưởng mở rộng như đại bàng giang cánh, đầu ngón chân chúi xuống đất lui nhanh về sau batrượng, nhưng lực lượng kia dính lấy như bóng với hình, thế tới cuồncuộn mãnh liệt, hai người cùng lui nhanh, hai bóng áo xám đen lướt trêncây cỏ xanh mướt, vạt áo bay phần phật như tiên nhân.

Thẩm Hi Vi đề khí búng người đuổi theo, giận giữ hét:

- Này, ngươi có biết quy củ không hả, không nói lời nào mà đã đánh người rồi, sao là chính nhân quân tử chứ.

Thanh âm trong trẻo vọng trong đêm.

Người nọ cười nhạo:

- Ta vốn không phải là chính nhân quân tử.

Thẩm Hi Vi nghe trong tiếng cười có tia ngả ngớn, lại có chút quentai liền chăm chú nhìn, nhưng người kia tóc rối bời che gần nửa khuônmặt, liền sửng sốt:

- Ngươi là ai?

- Không phải là chính nhân quân tử thì đương nhiên là tiểu nhân vô sỉ rồi.

Thanh âm người nọ càng ngập ý trêu đùa.

Tiêu Vô Cấu thấy người nọ dù trêu đùa nhưng nội lực hung mãnh không hề giảm đi chút nào, trong lòng thầm bội phục.

Thẩm Hi Vi nghe vậy, lập tức nhớ ra một người, sợ hãi kêu lên:

- A..là ngươi! Tên khốn kiếp ngươi muốn làm gì?

Đối phương cười to:

- Giờ ta ức hiếp đồ đen như than của ngươi, ngươi muốn bảo vệ hắn thế nào?

Lập tức Thẩm Hi Vi xấu hổ đỏ bừng mặt, trong lòng biết lời nói củamình trên tường thành đã bị hắn nghe được, liền tháo miếng ngọc bội bênhông xuống, quay lại ném thẳng vào mặt người nọ, mắng:

- Tên khốn kiếp tiểu nhân vô sỉ này, nghe trộm người ta nói chuyện, hạ lưu bại hoại.

Nội lực của nàng cũng không kém, lúc tức giận ném miếng ngọc bội nộilực càng mạnh, thấy một đường sáng màu xanh phá không bắn tới mũi củangười nọ, nào ngờ người nọ giơ hai ngón tay ra kẹp lấy, nhanh nhẹn xoatròn người đáp xuống, nhìn ngọc bội trong tay, tấm tắc khen:

- Thật là miếng ngọc bội đẹp! Ném đi thật đáng tiếc.

Lúc này Tiêu Vô Cấu mới thấy rõ diện mạo của người đó, chính là người đánh xe ngựa hôm nay đã tương trợ dưới thành, vừa vui mừng vừa giậtmình, bật thốt kêu lên:

- Huynh đệ, là ngươi!

- Ai là huynh đệ với ngươi?

Vẻ mặt người nọ đột nhiên tức giận, cười lạnh một tiếng, bắn miếngngọc bội kia về phía Tiêu Vô Cấu, thế đi vô cùng mạnh, mau lẹ như gió.

Tiêu Vô Cấu không ngờ người nọ đột nhiên tức giận với mình thì sửngsốt, lại thấy miếng ngọc bội của Thẩm Hi Vi bắn về phía mình, tức thìgiờ tay định bắt lấy, nào ngờ lực đi của miếng ngọc bội cực kỳ cổ quái,bay đến trước mặt còn có thể tự chuyển biến, lúc sát đến lòng bàn tayhắn thì xoáy tròn về phía trái, nghiêng đâm thẳng trước mi tâm, biến hóa mau lẹ này không gì sánh được.

Hắn khẽ “a” một tiếng, vội xuất chiêu “Phúc vũ phiên vân” cong thắtlưng ngửa mặt tránh, ngọc bội sượt sát hàng mày rậm bay ra ngoài, hắnvội xuất một chiêu “Lưu tinh cản nguyệt” tư thế không biến đổi, nhưngthân thể đã có thần quang phát ra, chộp miếng ngọc bội trong tay. Thânhình còn chưa đứng vững, chợt thấy kình phong phất thể, ngàn vạn cánhtay kề mặt tấn công tới, chưởng ảnh biến ảo hư hư thực thực, cũng khôngbiết đâu mới là sát chiêu.

Hắn vội vàng thuận thế ngược ra sau, mượn lưng phát lực tay trái khẽbay đánh ra một chưởng, chính là chiêu thức thứ chín “Vân vụ hoành tỏa”của “Đạn trần phất y chưởng”.

Một loạt biến hóa này thực hiện trong nháy mắt, Thẩm Hi Vi hét to một tiếng:

- Cẩn thận!

Còn chưa dứt lời, đã nghe một tiếng nổ vang lên, hai bóng người trong bụi cây rậm rạp nhanh chóng tách xa nhau, lui hai trượng mới dừng lại.

Trong mắt người nọ hiện lên tia tán thưởng:

- Đây là Đạn trần phất y chưởng đúng không? Quả nhiên là có chút thú vị.

Tiêu Vô Cấu lặng yên một lát, rồi mới giơ ngọc bội trong tay lên, chậm rãi nói:

- Đây là “Đột như kỳ lai chỉ” tuyệt học của Phong thiên phủ, ngươi là người nào của Phong Thiên phủ?

Người nọ cười hì hì:

- Ngươi đoán thử xem.

Tiêu Vô Cấu chắp tay:

- Từng nghe nói nhị công tử của Phong phủ thiên tư thông minh, quen biết rộng rãi, tinh thông thuật dịch dung, xem ra…

Lúc này Thẩm Hi Vi phi thân tới, nghe vậy tức thì kinh ngạc.

Người nọ cười sang sảng tiếp lời:

- Không sai, ta chính là Phong Dật Quân!

Nói xong, giơ tay khẽ xoa nhẹ gương mặt, lộ ra khuôn mặt tuấn dật như thần, một đôi mắt đào hoa biết cười, trong đôi đồng tử trong trẻo ánhlên tia lạnh băng xuyên suốt chăm chú nhìn hai người phía trước, nhưtrách như giận.

Hai người Thẩm Tiêu cũng ngây người.

Thẩm Hi Vi nghe nói rất nhiều chuyện phóng đãng của Phong Dật Quân,từ lâu đã tưởng tượng chàng là một thanh niên vô cùng hư hỏng, lúc nàythấy chàng mặt mày tuấn tú, ngay thẳng, quả nhiên là một mỹ thiếu niên,lập tức vừa bất ngờ vừa sợ hãi.

Thảo nguyên xa xôi mênh mông dưới ánh trăng, ký ức bỗng theo gió màtới, nhớ chàng đã hai ba lần ra tay cứu giúp, trong lòng cảm động, rồilại chợt nhớ đến lúc tại Kim Việt Sơn chàng đã có hành vi khinh bạc ngảngớn với mình, thầm nghĩ: “Đây nhất định mới là bản sắc hư hỏng củahắn.” Lập tức sự cảm kích vừa nảy sinh lại bị lửa giận bao trùm lấy, hai mắt trợn trừng lên, muốn mắng chửi người nhưng lại không thể nào thốtnên lời.

Tiêu Vô Cấu không thể ngờ gặp phải Phong Dật Quân tại Thước Hộc quan, bỗng nhiên nhớ tới hôn ước của hắn ta với Thẩm Hi Vi, chợt hiểu: “Chẳng trách hắn chẳng nói lời nào mà ra tay với ta, hắn là hôn thê của TiểuDung, lại nghe được những lời chúng ta nói ở trên đầu thành, sao khôngtức giận mà động thủ chứ? Tiêu Vô Cấu ơi là Tiêu Vô Cấu, ngươi bị niềmvui sướng làm cho ngốc nghếch rồi, ngay cả cả đạo nghĩa liêm sĩ cơ bảnmà cũng quên.”

Hắn nhìn thoáng qua Thẩm Hi Vi, thấy sắc mặt nàng ửng đỏ, đôi mắtsáng ngời nhìn Phong Dật Quân, tức thì lòng u ám, lại chuyển ánh mắtsang thấy Phong Dật Quân phong thần như ngọc, mặc dù mặc y phục bằng vải bố nhưng vẫn không che giấu được vẻ phong lưu thanh tú, đúng là một đôi tình nhân do trời đất tạo nên, tức thì vô cùng buồn bã đau đớn, timgiống như bị người khác nhét một ngọn lửa lớn chặn lấy, sáng quắc đaunhức.

Ánh trăng tròn vạnh trên bầu trời đêm chẳng biết từ lúc nào đã biến hành hình lưỡi câu, ánh sáng tiêu điều, dần dần trầm đi.

## 31. Chương 31

Có phải là người Đế Đô đều điên hết rồi đúng không?

Phong Thác Hi hất đổ chén trà, gần như suýt nhảy dựng lên.

- Bá phụ, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy?

Thẩm Đa Tình cũng kinh ngạc.

Phng Thiếu Từ chau chặt hàng lông mày, thở dài nói:

- Lão phu cũng không thể ngờ cục diện lại như thế. Hôm nay trêntriều, ta đem sự việc bẩm tấu cho nữ vương, nào ngờ nữ vương không hề hạ chiếu cho điều tra tường tận, cũng không để ý tới sự gián nghị củaquần thần, lấy lý do yêu nghiệt thường ra vào cung Lưu Ly, kết luận Tiễn Vân công chúa có ý đồ mưu phản, muốn sau ba ngày thẩm vấn sẽ chém đầu.Chuyện hoang đường này…thật sự là xưa nay chưa từng có.

Phong Thác Hi tức giận đến mức nói năng lung tung:

- Nữ vương đã trở nên mê muội vô lý không phải là chuyện một hai ngày rồi. Tiễn Vân công chúa tuy ngang ngược, nhưng lòng dạ trong sáng,tuyệt đối không có ý đồ mưu phản…a đúng rồi, gần đây công chúa thường ra vào Bộ phủ, có phải đã bị Bộ Lưu Tiên lợi dụng không? Hay là….cô ấythực sự có tham gia vào chuyện này?

Phong Thiếu Từ trầm tư, một lát sau mới nói:

- Tiễn Vân công chúa là con gái duy nhất của nữ vương, tuyệt đốikhông làm ra việc đại nghịch vi phạm quy củ được, có thể đúng như lờiThác Hi nói, cô ấy đã bị Bộ Lưu Tiên lợi dung rồi?

Phong Thác Hi định nói, chợt bên ngoài cửa sổ xuất hiện một bóngngười. Chàng nhẹ nhàng đi tới cửa, giật mạnh cửa ra, ngẩn người:

- Là ngươi?

Quản gia Cát Hồng khom người ở ngoài cửa, hai tay dâng một phong thư:

- Đây là phong thư của Thẩm công tử.

Thẩm Đa Tình nhận thư, nói:

-Cảm ơn.

Phong Thác Hi nói với quản gia:

- Chúng ta đang bàn chuyện, ngươi ra ngoài canh chừng, đừng cho ai tới quấy rầy.

- Vâng!

Quản gia lên tiếng trả lời.

Thẩm Đa Tình vừa bóc thư vừa nói:

- Là sư phụ gửi, chắc chắn là có liên quan đến chuyện tượng quái thú.

“Quái thú “thân rắn cánh điệp” này trong điển tịch Mật Tông cũngkhông có ghi chép. Nhưng trong “Đông Du tán ký” của Đại pháp sư thứ bảycủa bản giáo khi về già đã từng có đề cập, nghe nói loại yêu thú nà tênlà Đam Yết Ma Y, tính cách hung ác tàn nhẫn thích ngủ, thích mỹ ca diệu vũ, ma lực cực lớn mạnh. Con thú này một khi tỉnh lại sẽ dẫn ra tất cảlinh hồn quỷ quái ở cõi âm, đến lúc đó thế đạo chắc chắn sẽ loạn, thiênhạ đầy tan họa. Điều này đã vượt ra ngoài giới hạn vùng đất hoang Đôngthổ có thể nghe thấy được, có phải là thật hay không, sư phụ cũng khôngbiết.”

Trong phòng yên tĩnh, ba người bị những lời nói trong thư làm cho khiếp sợ, rất lâu không ai nói gì.

Bóng cây dày rậm che đình viện bị ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua song cửa sổ vàng rực, loang lổ nhiều lớp, chập chờn sinh động,giống như mị ảnh, một điều gì đó lóe lên trong đầu Thẩm Đa Tình.

- Thác Hi, ngươi còn nhớ ngày ấy tại Kim Việt Sơn, Dật Quân đã nói gì không? Đệ ấy nói nhưng người kia dùng những độc vật tại đêm trăng trònđể tế bái, hôm nay xem ra, những hồ điệp độc xà này chính là để làm yêuthú kia thức tỉnh.

Phong Thác Hi ngây người một lát mới nói:

- Thế gian thật sự có yêu thú như vậy? Có thể dẫn ra tinh hồn quỷ quái ở cõi âm?

Thẩm Đa Tình hỏi ngược lại:

- Nếu không phải như thế, vậy thì giải thích thế nào về tất cả nhữngchuyện xảy ra ở Kim Việt Sơn? Còn cả những điệp yêu độc xà nữa? Vì saoBộ Khinh Trần phải mở ra một sơn động như vậy?

Phong Thác Hi cũng hỏi ngược lại:

- Bộ Khinh Trần muốn mưu đồ soán vị, vì sao lại phải dẫn dắt tinh hồn quỷ quái ra, muốn biến nhân gian thành địa ngục ư?

Thẩm Đa Tình nhíu mày:

- Kẻ này quả thật là khó hiểu.

Phong Thiếu Từ nãy giờ vẫn trầm lặng, bỗng nhiên mở miệng:

- Hành vi của Bộ Khinh Trần vốn vẫn quỷ thần khó lường, tạm thời mặckệ vì sao hắn lại làm như vậy. Nếu như lời Đàm Liên pháp sư đều là sựthật, vậy thì Bộ Khinh Trần tuyệt đối sẽ không đơn giản để người ta hủytượng thú kia. Một khi yêu thú tỉnh lại, Tang quốc cùng với mấy trăm vạn sinh linh sẽ đầu thán, hậu quả thật khó mà tưởng tượng nổi.

Thẩm Đa Tình gật đầu nói:

- Bá phụ nói rất phải, cần nên mau chóng phái người lục soát Kim Việt Sơn, ngăn chặn trận tai họa lớn này.

Lúc này Phong Thác Hi vẫn nửa tin nửa ngờ:

- Cho dù tất cả là sự thật, Kim Việt Sơn to lớn như vậy, muốn lụcsoát cũng không phải là chuyện dễ dàng. Mà lúc này nữ vương lại khônghỏi đen trắng mà đã định tội mưu phản to lớn như vậy lên người Tiễn Vâncông chúa, chỉ sợ nếu việc này mà tấu lên, bà ấy cũng sẽ không tintưởng.

Phong Thiếu Từ trầm ngâm chốc lát:

- Thác Hi, con lập tức viết thư cho Dật Quân, ta đoán sắp tới BộKhinh Trần sẽ có hành động, nếu nó không thuyết phục được Tiêu Vô Cấu,thì bảo nó…

Ông dừng lại một chút, con ngươi bỗng nheo lại, trầm giọng:

- Giết hắn!

\*\*\*

Bốn ngọn đèn hoa sen ngày đêm không tắt làm căn phòng bí mật tối đensáng như tuyết, dưới ánh sáng của ngọn nến đỏ rực mềm mại, ánh mắt BộLưu Tiên sắc bén như chim ưng.

- Ta đã cảnh cáo ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ.

- Sống hay chết, xin do tôn giả xử trí.

Thể Y thái độ cứng rắn nhưng trong giọng nói cũng đã hơi run.

- Nếu mọi việc cứ dùng cái chết để giải quyết, thế thì thế gian nàythanh bình rồi. Chỉ sợ có đôi khi người muốn chết cũng không thể chếtđược.

Trong giọng nói của Bộ Lưu Tiên ẩn chứa một sự tuyệt vọng tàn khốc, Lãnh Quan Ngữ ở trên giường nghe vậy cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Lưng áo Thể Y ướt mồ hôi, oán hận nói:

- Thuộc hạ làm vậy cũng là mong sớm hoàn thành việc lớn của tiênsinh, không muốn liên lụy đến công chúa. Đáng trách nữ vương quá ngungốc, bừa bãi, còn muốn giết cả con gái ruột của mình.

Bộ Lưu Tiên bỗng cười nói:

- Bà ta tuyệt đối không ngu ngốc, càng không bừa bãi, bà ta inh hơn so với bất cứ ai.

- …Ý này là gì?

- Ngươi cho là Tiễn Vân công chúa hiện nay chính là con gái ruột của nữ vương hay sao?

- Lẽ nào…công chúa là giả ư?

Thể Y thất thanh.

- Công chúa, đương nhiên là thật…

Hắn dừng lại không nói tiếp nữa, trong vẻ tươi cười kia đầy ý trào phúng sâu xa.

Thể Y nghẹn họng há mồm.

- Ý ngươi là gì?

Lãnh Quan Ngữ nắm chặt rèm che, khiến hạt đồng linh điểm trên tấm rèm trước giường kêu giòn vang không dứt.

Bộ lưu Tiên đi tới bên giường ngồi xuống, đưa ta vuốt ve gương mặt tái nhợt của nàng.

Lãnh Quan Ngữ nắm chặt tay hắn, cố gắng ngồi dậy, trong ánh mắt trong trẻo trở nên sáng lạnh, trong giong nói run rẩy sợ hãi:

- Câu nói kia của ngươi, rốt cuộc là có ý gì?

Bộ Lưu Tiên thuận thế nắm tay nàng, mỉm cười tươi như gió xuân:

- Đó là một câu chuyện rất dài, kể một chốc lát cũng không xong, lúc nào có thời gian ta sẽ từ từ kể uội nghe.

Hắn buông tay nàng ra, xoay người lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:

- Ngươi gây thêm phiền toái, làm nhiễu loạn kế hoạch của nghĩa phụ, ta đáng nhẽ nên xử chết ngươi, nhưng….

Thể Y bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất:

- Xin tôn giả hãy cho thuộc hạ một con đường sống.

Bộ Lưu Tiên lạnh lùng nhếch khóe miệng:

- Đường, chỉ có một, chỉ cần ngươi làm tốt một việc cho ta.

Ánh mắt Thể Y sáng ngời:

- Xin tôn giả nêu ra.

-Cách phía đông Toàn Hoa Thành tám trăm dặm là Tầm Tình Hải, ta muốn ngươi đến đó tạo một con thuyền cho ta.

- Thuyền?

Thể Y ngạc nhiên.

- Đúng vậy! Những đồ dùng hàng ngày phải có đủ trên con thuền này.Nếu ngươi làm tốt việc nà, ta sẽ giải ” Nhiếp hồn chú” trên người ngươi, thả ngươi tự do.

- Việc này…

Thể Y lộ vẻ nghi hoặc.

Bộ Lưu Tiên trợn mày cười, chậm rãi nói:

- Thủ đoạn của nghĩa phụ, ngươi biết rồi.

- Thuộc hạ lập tức đi làm!

Thể Y nói xong, cả người bỗng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bỏ chạy ra khỏi mật thất.

## 32. Chương 32

Lãnh Quan Ngữ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, một luồng khí lực rải ráckhắp nơi trong kinh mạch, không tụ tập được, dường như chỉ đủ duy trì hô hấp cho nàng.

Bộ Lưu Tiên thấy nàng vận công làm hai gò má đỏ ửng, dịu dàng xoa má nàng:

- Ta biết muội hận ta, nhưng muội rất nhanh sẽ hiểu, ta làm như vậy là không muốn muội đi chết.

- Giờ ta như này, có khác gì chết?

- Đó là bởi vì muội chưa từng gặp phải chuyện đáng sợ hơn chết. Ngày này cũng rất nhanh sẽ tới.

Trong thanh âm luôn bình tĩnh của Bộ Lưu Tiên mơ hồ hiện lên tia run rẩy.

Lãnh Quan Ngữ mở bừng hai mắt, vừa đúng lúc thấy sự sợ hãi trong mắthắn, nàng chấn động trong lòng: “Là chuyện gì khiến Kinh Lôi tướng quânluôn lạnh lùng trầm ổn lại cảm thấy sợ như vậy?”

\*\*\*

Mặt trăng vừa rơi xuống, mặt trời đã lên.

Bầu trời thảo nguyên mênh mông, khác hẳn với trong quan, gió lớn gàothét làm cây cỏ như dòng nước xiết, dập dềnh tới trước người. Tại nơitiếp nối thiên địa, một vầng mặt trời đỏ dần dần hiện ra, ánh bình mìnhđỏ rực từ bốn phía nhuốm rộng như sắp bốc cháy lên.

Phong Dật Quân nhìn hai người đang đờ đẫn trước mặt, cười to:

- Không ngờ tên tuổi Phong Dật Quân ta lại vang dội như vậy, khiến Tiêu tướng quân cũng phải chấn động. Ha ha…

Thẩm Hi Vi cười nhạt:

- Nói khoác mà không biết ngượng!

Nét mặt ngăm đen của Tiêu Vô Cấu hiện ra nụ cười:

- Tiêu mỗ thật sự không ngờ tại Thước Hộc Quan lại gặp Phong công tử, nhưng không biết vì sao Phong công tử lại phải dịch dung thành ngườiđánh xe ngựa lẫn vào trong quân?

Thẩm Hi Vi trách móc:

- Hừ! Chắc chắn là có mưu đồ gây rối, từ trước tới nay hắn có làm chuyện quang minh chính đại bao giờ đâu.

Phong Dật Quân vỗ tay cười to:

- Ngươi nói đúng rồi. Mục đích chuyến đi này của ta chính là giám thị Tiêu tướng quân.

Nghe vậy, Tiêu Vô Cấu thất kinh; Thẩm Hi Vi kêu thét lên:

- Vì sao?

Tiêu Vô Cấu nghiêm úc:

- Xin Phong công tử nói rõ một chút.

- Ở đây ta có một phong thư, Tiêu tướng quân xem xong sẽ hiểu.

Nói xong, tay giơ lên, một tờ giấy Tuyên Thành khẽ bay về phía Tiêu Vô Cấu.

Lúc này gió lớn thổi mạnh, cây cỏ cuộn trào như sóng lớn, tờ giấy kia vẫn vững vàng bay về phía Tiêu Vô Cấu, thế đi thong thả, không hề bịảnh hưởng. Chiêu thức “Cử khinh nhược trọng” đó nếu không có nội lựctinh xảo cao thâm mấy chục năm thì tuyệt đối khó mà làm được, không ngờPhong Dật Quân tuổi còn trẻ mà đã có công lực thành thục đến mức nàyrồi.

Tiêu Vô Cấu không dám sơ ý, vội vận dụng nội công thuần dương, đợi tờ giấy bay đến trước mặt, bất chợt duỗi ngón tay ra chạm tới, vừa chạmđến thì một lực đạo sắc bén quái dị lạnh lẽo thấm thấu vào đầu ngón tay, theo kinh mạch cánh tay mạnh mẽ dâng lên.

Tiêu Vô Cấu bế khí vận công, một luồng nhiệt nóng từ quanh người tụtập tới cánh tay phải, hai luồng nhiệt nóng lạnh chạm vào nhau, phảngphất như xung đột giao thoa nhau, cảm thụ trong đó chỉ có Tiêu Vô Cấumới hiểu được.

Thẩm Hi Vi thấy hai hàng lông mày hắn chau lại, gân xanh trên tránnổi lên như vô cùng thống khổ, nàng vội quay sang quát với Phong DậtQuân:

- Ngươi làm trò quỷ gì vậy?

Nhưng đúng vào lúc này, một đường sánh sáng từ trên trời giáng xuống, “phập” một đòn vào trên tờ giấy, ngay sau đó lại khẽ vang lên một tiếng “thình thịch”, lửa bốc lên, khói nhẹ bốn phía.

Hai người Phong Tiêu âm thầm đấu nhau, không để ý có người đánh lén,chưa thấy đường ánh sáng trắng kia là vật gì thì tờ giấy Tuyên Thành đãhóa thành tro tàn, bao gồm cả làn khói đặc kia, tức thì bị chân khí củaTiêu Vô Cấu khuấy động làm ất tăm bóng dáng.

Hắn vội la lên:

- Tiểu Dung, muội không sao chứ?

Thẩm Hi Vi vội lên tiếng:

- Muội không sao, bọn họ đi vòng qua phía tây của quân doanh.

Nàng tránh khá xa, khói đặc vừa mới tan ra thì nhìn thấy trong thảonguyên cao nửa người có hai bóng người, một trước một sau chạy gấp vềphía tây nam, nhanh như lưu tinh, chớp mắt không còn hình bóng. Haingười vội đề thân đuổi theo.

\*\*

Lúc này là sáng sớm, tướng sĩ trong quân đều ra ngoài lều hoạt động,thấ Phong Dật Quân cúi người sau một lều vải, cúi đầu che mặt xoa nắn gì đó.

Thẩm Hi Vi thả người vỗ vai chàng, ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi ở đây làm gì? Người kia đâu?

Phong Dật Quân không qua đầu lại, bực bội nói:

- Không thấy.

- Vậ ngươi không đi tìm người còn ngồi chồm hỗm ở đây làm gì?

Nàng khom người nghiêng đầu nhìn, lập tức lại càng hoảng sợ, lui ra sau hai bước hiểu ra:

- Ô, thì ra ngươi lại đang cái việc để người khác không nhận ra ngươi.

Phong Dật Quân chỉnh trang lại y phục, xoay người lại, gương mặt đã đầy nếp nhăn già nua của người đánh xe ngựa.

Lúc này Tiêu Vô Cấu không có tâm trạng thưởng thức thuật dịch dung của chàng, hất đầu hỏi:

- Trên lá thư kia rốt cuộc là nói gì?

Phong Dật Quân nói:

- Vào trong lều rồi nói.

Lúc này, ba người cũng đi vào lều lớn của Tiêu Vô Cấu.

Vẻ cợt nhả của Phong Dật Quân đã hoàn toàn biến mất, nghiêm túc nói:

- Trên lá thư đó nói…”Mùa xuân tới Phù Phong quốc sẽ xâm phạm biên giới, việc này không nên chậm trễ!”

Tiêu Vô Cấu đầu tiên là sững sờ, sau đó là hoảng hốt, một luồng khílạnh bò dọc sống lưng, thẩm thấu vào cơ thể. Hơn chục từ này ẩn chứa một âm mưu hiểm ác đáng sợ ập đến.

Hắn nhìn Phong Dật Quân chăm chú, nheo mắt hỏi:

- Đây là lý do công tử giám thị ta?

Phong Dật Quân gật đầu:

- Trong tay Tiêu tướng quân nắm giữ mười vạn trọng binh tại biên ải, quả thật khiến người khác lo lắng.

- Phong công tử nghi ngờ ta mưu phản?

Giọng điệu Tiêu Vô Cấu ẩn chứa sự giận giữ.

Phong Dật Quân cười:

- Tiêu tướng quân không nên tức giận, ta vốn nghi ngờ, nhưng hiện tại xem ra Tiêu tướng quân quả thật không biết việc này, nếu không ta cũngsẽ xuất hiện gặp tướng quân.

Tiêu Vô Cấu nhíu hàng lông mày rậm:

- Xin Phong công tử nói rõ thêm một chút.

Thẩm Hi Vi cũng biết sự việc quan trọng nên không dám chen vào nói.

Phong Dật Quân thở dài, đem chân tướng trong thư cùng với sự hiểu biết tại Kim Việt Sơn nói lại một lượt:

- Gia phụ lệnh cho ta âm thầm điều tra việc này hơn nửa năm rồi, từcác loại dấu hiệu đều cho thấy, là lệnh sư Bộ Khinh Trần ý đồ gây rối.

Tiêu Vô Cấu cười nhạt:

- Công tử có chứng cứ gì?

Phong Dật Quân cười khổ:

- Đây chính là chỗ inh của lệnh sư, cho tới bây giờ vẫn còn chưa có chứng cứ xác thực gì, lá thư này cũng đã bị người ta thiêu hủy rồi.

Tiêu Vô Cấu giận giữ:

- Nếu không có chứng cứ, sao công tử lại kết luận sư phụ mưu phản? Sư phụ đã ẩn cư hơn mười năm tại thâm sơn, từ trước đến nay không có lòngtranh đấu, vì sao sư phụ phải mưu phản? Tiêu mỗ từ năm mười sáu tuổi đãthuần phục Tang quốc, nam chinh bắc chiến hơn mười năm, tự vấn lương tâm có nhật nguyệt chứng giám…

Phong Dật Quân tiếp lời:

- Lòng trung thành của Tiêu tướng quân không thể nghi ngờ, nhưng sợrằng lệnh sư thì lại khác, nếu ông ta không có ý mưu phản, vậy vì saolại thuần dưỡng những độc vật này tại Kim Việt Sơn?

- Có gì chứng minh những độc vật này là sư phụ thuần dưỡng?

- Ngoại trừ lệnh sư ra, còn ai có thể làm những việc quỷ bí tại Kim Việt Sơn?

- Cho dù những độc vật này thật sự là do sư phụ thuần dưỡng, lẽ nàochỉ dựa vào mấy độc xà nhện độc kia thì cho rằng sư phụ mưu phản? LờiPhong công tử quá tùy tiện rồi.

Phong Dật Quân cứng họng, một lát mới thở dài:

- Việc làm của lệnh sư thật sự quỷ thần khó lường, không ngờ ông tabày ra đủ loại việc lớn như thế, mà ngay cả đệ tử thân cận của mình cũng không hề tiết lộ nửa điểm, thật sự khiến người ta khó mà nắm bắt được.

Trong lời nói của chàng ẩn chứa ba phần kính phục

## 33. Chương 33

Tiêu Vô Cấu nghe vậy, trong lòng khẽ động, nhớ vào một đêm nọ, dướiánh trăng thê lương tại Kim Việt Sơn, ân sư dùng giọng điệu hời hợt phân phó hắn:

- Trận đánh tại Thính Tuyết Cốc đã năm năm rồi, mùa xuân này là lúctiến cống, chắc chắn sẽ có họa chiến tranh, ta muốn con lập tức chủ động xin lệnh xuất chinh. Thế nhưng nếu Lưu Tiên viết thư cho con con lậptức lĩnh binh quay về triều…con không được hỏi vì sao, ta tự có lý do.

Sao sư phụ lại dự liệu được lúc Phù PHong quốc tiến công thì sẽ có họa chiến tranh? Lẽ nào…sư phụ đúng là…

Sắc mặt hắn ngăm đen nên không nhìn ra biểu cảm trong đó, nhưng trong lòng đang trào dâng những đợt sóng mãnh liệt.

Thẩm Hi Vi hiểu tâm ý của hắn, thấy sắc mặt hắn khác biệt, liền khẽcầm tay hắn, vừa chạm đến bàn tay lạnh lẽo của hắn, lại run nhè nhẹ,trong lòng cũng hoảng hốt, định hỏi hắn, PHong Dật Quân lại nói:

- Hôm qua Tiêu tướng quân cứu bách tính, không màng tính mạng bảnthân, trong lòng ta rất kính nể. Nhưng tướng quân lại không tin lời tanói, mà ta cũng không thể ngay lập tức bắt tướng quân tin, thật sự làbất đắc dĩ. Hôm nay Mạnh thừa tướng và Vương tướng quân lần lượt bị giết hại, thế cục trong triều đang rung chuyển, ta chỉ hy vọng một ngày nàođó, tướng quân có thể cân nhắc nặng nhẹ, quan tâm đến sinh linh thiênhạ…

Nói còn chưa hết, chợt nghe bên ngoài lều lớn tiếng trống trận rền vang như sấm.

Ba người giật mình, ngoài lều vải đã có tướng sĩ bẩm báo:

- Lệ Vô Song bắn đá công thành.

Tiêu Vô Cấu nhìn ra lều lớn, thấy trên thành đá bắn khắp trời, bụiphủ mù mịt, cung tiễn thủ quân mình tử thương vô số. Hắn lên thành nhìn, thấ binh địch có mấy trăm chiếc xe bắn đá xếp thành hàng vây thành, đợi cung tiễn thủ bắn ra thì sẽ bắn đá tới.

Lệ Vô Song mặc khôi giáp đứng trước trận, từ xa đã trông thấy Tiêu Vô Cấu trên thành, liền lệnh mấy nghìn tiễn thủ cùng nhau bắn, thế tên rào rạt như mưa rơi, Tiêu Vô Cấu đành phải rút lui dưới thành tạm lánh.

Bống nghe ầm ầm vang lên, tường thành bên trái đã bị một khối đá bắn là bị sụp một mảng.

Lúc này, Phong Dật Quân chợt nói:

- Cứ tiếp tục như vậy, tường thành không thể chống lại được xe băn đá công thành này. Loại xe bắn đá này chuyên bắn đường dài, chính diệngiao phong thì bị trói buộc, không bằng xuất quan đánh một trận.

Tiêu Vô Cấu chau mày:

- Đá rơi như châu chấu, sao có thể xông ra ngoài? Cho dù lao ra ngoài được, chỉ sợ tử thương cũng hơn phân nửa.

Phong Dật Quân cười lớn:

- Ta có một cách, có thể sẽ được.

Rồi khẽ thì thầm với Tiêu Vô Cấu.

Tức thì Tiêu Vô Cấu vui mừng, đang định truyền lệnh, Phong Dật Quân lại than thở:

- Nếu như có thể làm nhiễu loại hậu binh bọc sườn của địch, sợ là Lệ Vô Song phải gãy cánh mà quay về.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy hai mắt sáng ngời:

- Mấy ngày trước đây, ta thăm dò địa hình, xác thực chếch hướng đôngcủa đỉnh cốc phát hiện một đường nhỏ, nhưng lại cực kỳ hiểm trở, hai bên trái phải đều là vách đá, hơn nữa năm nay khí hậu biến chuyển ấm hơn,tuyết đọng tại đỉnh núi có dấu hiệu tan rã, chỉ vô ý một chút sẽ trượtchân rơi xuống vách núi.

Phong Dật Quân nhướng mày, cười to:

- Đây là sự là ngày chết của Lệ Vô Song rồi. Xin tướng quân hãy cấpmột đội tinh binh cho ta, ta nhất định sẽ không làm nhục mệnh.

Tiêu Vô Cấu nói:

- Tốt!

Hắn liền lệnh Kim Sùng Huân suất lĩnh hai vạn người tử thủ thànhquan, chọn năm nghìn tinh binh giao cho Phong Dật Quân. Cấp năm nghìncung tiễn thủ cho Kha Nhung, lệnh y dẫn đi tây lĩnh phục kích, thấytrên thành có cờ màu lam dao động thì lập tức bắn tên; rồi lại triệu tập ba vạn tướng sĩ quần áo nhẹ đợi lệnh, lúc này mới lệnh cho người chănngựa dắt ngựa trong chuồng ngựa ra, lấy cây cỏ khô dễ bắt lửa tẩm ướtdầu hỏa, cột chặt vào đuôi ngựa.

Sau khi đã hoàn tất, hắn bỗng nhiên vẫy lệnh kỳ truyền lệnh:

- Mở cửa thành.

Binh thủ thành cảm thấy nghi hoặc, nhưng người cầm đầu có lệnh phải tuân theo.

Lệ Vô Song dưới thành chợt thấy cửa thành Thước Hộc quan mở rộng ra,nghĩ rằng Tiêu Vô Cấu không chống được sự công kích của xe bắn đá, muốnra thành nghênh chiến, vội vàng chỉ huy hai đội binh sĩ xung phong liềuchết đi lên.

Quân địch vọt tới giữa đường, thấy trong cửa thành vô số tuấn mã cuồn cuộn lao ra giống như nước lũ vỡ đê, trên đuôi ngựa lửa cháy bừng bừng, khói đặc cuồn cuộn. Một lát, tiếng vó ngựa giữa khe cốc nổi lên bốnphía, giống như sấm sét trực tiếp vọt vào giữa trận doanh, hai đội nhânmã nà chưa kịp hồi phục tinh thần đã bị va đụng vào tan rã, tiếng kêuthảm thiết dưới móng ngựa không dứt, tử thương vô số.

Ngay sau đó Tiêu Vô Cấu ra lệnh một tiếng, ba vạn tinh binh dốc toànbộ lực lượng, tiếng trống chọc trời, tiếng la chấn địa, khí thế nuốt sơn hà giết về phía trận doanh quân địch.

Lệ Vô Song quá sợ hãi, vội lệnh xe bắn đá công kích, đúng lúc này,đầu thành Thước Hộc Quan phất lên cờ lớn màu xanh, trong khu rừng tùngphía tây lập tức bắn ra vô số mũi tên, giống như châu châu như mưa rơi,giết hắn trở tay không kịp. Binh sĩ dưới trướng thấy trận thế như vậythì sợ hãi, sao còn có ý chí chiến đấu?

Lệ Vô Song thấy khí thế quân Tang như vậy thì khiếp sợ, chợt thấyphía sau lửa ngút trời, tiếng hò hét kinh thiên động địa, lại có một đội tinh binh từ trên trời giáng xuống xung phong liều chết xông qua. Thủlĩnh cầm đầu chính là người đánh xe ngựa dũng mãnh phi thường hôm qua,chỉ thấy hắn giơ tay chém xuống, trong khoảnh khắc đã chém giết hơn mười người. Đội quân này chính là tinh binh mà Tiêu Vô Cấu chọn cho PhongDật Quân, người nào cũng dũng mãnh, thân thủ cực cao.

Lệ Vô Song sợ đến mức tim gan như vỡ ra, lệnh rút lui quân, phóngngựa bỏ chạy về Kỳ Lăng quan. Ánh mắt Phong Dật Quân như điện, thấytrong loạn quân có một người đàn ông vạm vỡ mạnh mẽ mặc kim giáp chạy về phía tây nam, liền phi loan đao trong tay ra, Lệ Vô Song nghe tiếng đao phía sau lưng, vội vàng xoay bảo kiếm ra sau đỡ, chỉ thấy cánh tay têdại, đánh một kiếm lên mông ngựa, tọa kỵ của hắn vốn là một con bảo mã,lúc này bị đau càng phóng như bay.

Phong Dật Quân sao để hắn chạy trốn, lập tức phi thân đoạt một conngựa, thuận thế cướp lấy một cây thương, phóng ngựa đuổi theo. Hai người một chạy một đuổi, thấy tọa kỵ của Lệ Vô Song sắp đến cửa quan, chànghét lớn một tiếng, vận lực tại tay phi trường thương ra, thế đi nhanhnhư chớp đâm tới sau lưng Lệ Vô Song, thì thấy hắn hét thảm một tiếng,ngã xuống ngựa chết, Phong Dật Quân mới giết quay về trong trận.

Quân địch thấy thủ lĩnh đã ngã xuống ngựa, sĩ khí như có tang, binh bại như núi đổ, tử thương vô số kể.

Một trận chém giết đen trời tối đất, cũng không biết đã qua bao nhiêu canh giờ, tận đến khi mặt trời rơi xuống phía tây, trong cốc còn sótlại mấy ngàn binh địch, thế nhưng huyết khí hừng hực của nam nhi PhùPhong thà chết chứ không hàng, Tiêu Vô Cấu cũng không đành lòng giếthại, lại lệnh thả họ về.

Đêm đó Tiêu Vô Cấu thống kê binh mã, mặc dù quân địch thương vongthảm trọng, hầu như toàn quân bị diệt, còn quân mình cũng tổn hại hơnhai vạn người, trong lòng đầy thương tiếc, nhưng cũng tràn ngập niềmvui. Lập tức truyền lệnh khao thưởng toàn quân, còn mình leo lên tườngthành, thấy trong cốc thi cốt la liệt khắp nơi, tuyết trắng mênh mông đã bị nhuốm màu đỏ rực, trong tịch mịch toát lên vẻ đẹp mỹ lệ yêu dị,khiến người ta ghê rợn.

Chợt nghe sau lưng có tiếng than khẽ:

## 34. Chương 34

Nhất tướng công thành vạn cốt khô.

(Nghĩa đen) Một ông tướng khi đã tấn công vào thành trì thì sẽ dẫn đến cả vạn bộ xương bị khô.

(Nghĩa bóng) Lời phê phán tai họa của chiến tranh, bên nào cũng mất bao người chết trận.

Hắn vừa quay đầu lại, một bầu rượu bay tới trước mặt, liền với taybắt lấy, ngửa đầu uống một hớp, tức thì cảm thấy một luồng nhiệt cay xètrôi xuống, ức khí trong ngực giảm đi một chút:

- Hôm nay có diệu kế của Nhị công tử, bầu rượu này, Tiêu mỗ kính công tử.

Phong Dật Quân cũng không khách khí, hai người cùng đối ẩm, sóng vaiđứng trên quan, nhìn mặt đất mênh mông đầy tang thương trước mắt, yênlặng một lúc lâu.

Tiêu Vô Cấu cúi nhìn hai bàn tay mình, thở dài:

- Hai tay ta sát nghiệp quá nặng, nhuộm máu quá nhiều, sợ rằng cả đời này không thể nào rửa sạch.

Đuôi lông mày Phong Dật Quân luôn giương cao lúc này ảm đạm cụp xuống, cười khổ:

- Từ Lịch cổ tới nay, chiến tranh đếu là kẻ mạnh thì sống, nhưng khổnhất vẫn là bách tính thứ dân trong thiên hạ, chỉ một ý niệm không hiểura sao cả trong đầu quân vương bọn họ, tức thì ngàn vạn mạng người đềurơi vào trong dòng chảy của lịch sử, mà ngay cả một hạt bụi nước cũngkhông hề khơi động.

Chàng than khẽ một tiếng, bỗng chuyển câu chuyện, cười nói:

- Cho nên, cả đời này ta chỉ thích mỹ tửu và giai nhân, không màng công danh quyền quý.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy lại nghĩ tới Thẩm Hi Vi, trong lòng lại mơ hồđau đớn. Từ lúc hắn gặp Phong Dật Quân đã luôn khắc chế tình cảm củamình, nhưng hắn càng kìm nén, tình cảm càng cuộn trào mãnh liệt, lúc thì mong muốn Phong Dật Quân là một kẻ hoang đàng hư hỏng, như vậy mình cóthể khẳng khái hùng hồn dẫn Thẩm Hi Vi đi, trong lòng không cần phải hổthẹn; lúc thì lại mong muốn Phong Dật Quân chỉ là tạm thời trẻ tuổithiếu kinh nghiệm, bản chất là một khối ngọc đẹp chưa được mài dũa, nhưvậy thì Thẩm Hi Vi theo hắn cũng không đến mức bị thiệt thòi gì…Ngàn vạn tâm sự suy nghĩ trằn trọc trong lòng bao lần, dù chỉ là thời gian ngắnhai mươi mấy canh giờ, nhưng hắn cảm giác như bị giày vò trong địa ngục, đau đớn không chịu nổi, còn dài dằng dặc và đau khổ hơn nửa cuộc đờitrước của mình.

Giờ khắc này, nghe lời nói kia của Dật Quân thì hắn đã hiểu, còn hiểu hơn rất nhiều so với thế nhân đần độn. Tuy nói hắn ta hoang đàng lôngbông mà khắp Toàn Hoa Thành đều biết, nhưng nhìn hành vi ngày hôm naycủa hắn ta chính là một nam nhi cơ trí quang minh, ánh mắt tỏa sáng nhưngọc, vóc người cao ngất thanh tú, kết hợp với Thẩm Hi Vi thật đúng làông trời tác hợp, bất giác thấy miệng đắng ngắt, sự đa cảm trong lòngcàng tăng thêm.

Phong Dật Quân thấy thần sắc hắn buồn bã, ánh mắt thống khổ, không kìm được vỗ vỗ bờ vai hắn, thoải mái nói:

-Đừng nghĩ nhiều nữa!

Tiêu Vô Cấu hít sâu một hơi:

- Phong công tử, có một việc, ừm, có liên quan đến ta và quận chúa Hi Vi…

Hắn bỗng nhiên lắp bắp, sắc mặt đỏ lên, không nói được câu hoàn chỉnh.

Một đại tướng quân chỉ huy mười vạn tinh binh luôn bình ổn tự nhiên lúc này đột nhiên lại nhút nhát.

Phong Dật Quân hiểu biết từng trải trong tình cảm, sóng mắt biến đổi:

- Tiêu tướng quân, đêm qua tại dưới thành, tình ý giữa ngươi và quậnchúa, ta đều nghe hết. Về chuyện hôn ước giữa ta và quận chúa Hi Vi, nói vậy tướng quân cũng đã biết.

Sắc mặt Tiêu Vô Cấu càng đỏ, định giải thích, Phong Dật Quân đã đưa tay ngăn cản hắn, nghiêm nét mặt nói:

- Tiêu tướng quân, con người của ta thiên tính phóng đãng tùy ý,không thích ràng buộc, thân phận quận chúa Hi Vi tôn qúy, đi theo ta chỉ sợ làm nàng thiệt thòi. Nhưng với tướng quân, tính cách ngươi rộng rãihào sảng, là một đôi giai ngẫu với quận chúa, ta chân thành chúc phúccác ngươi.

Lời nói này cực kỳ thân thiết chân thành. Tiêu Vô Cấu nghe mà như bịsấm đánh chớp giật, hắn nghĩ ngàn vạn lần, cũng không bao giờ ngờ đượcPhong Dật Quân lại nói những lời này, giây phút này cũng không biết làvui hay buồn, nhưng vẫn ngây người, sững sờ một lát mới hỏi:

- Vì sao?

Phong Dật Quân cười nói:

- Mặc dù tiểu đệ và quận chúa có hôn ước từ nhỏ, nhưng lại không cótình cảm. Hôm nay cô ấy và Tiêu huynh đều đã có lòng với nhau, làm quântử nên tác thành cho người khác, ta cũng rất vui làm quân tử một lần.

- Ta còn không hiểu…

- Tiêu tướng quân còn chưa hiểu ta!

Phong Dật Quân nhướng mày, nét mặt mang vẻ tà mị, cười vang nói:

- Có thể khiến Phong Dật Quân ta buông bỏ một cô gái, đương nhiên là bởi vì còn có nhiều cô gái khác.

Đúng lúc này, chợt có thủ binh chạy lên đầu thành, lớn tiếng nói:

- Khởi bẩm Tiêu tướng quân, Kim đại nhân mời ngài đến soái trướng, có chuyện quan trọng cần thương lượng!

Tiêu Vô Cấu khẽ nhíu mày, Phong Dật Quân lại cười nói:

- Xin Tiêu tướng quân cứ tự nhiên!

Tiêu Vô Cấu biết là chuyện quan trọng, lập tức gật đầu với chàng, vội vàng đi.

Dưới ánh trăng mờ ảo, vẻ tươi cười đầy hào hiệp vừa rồi của Phong Dật Quân đã không còn nữa, chỉ còn lại sự ngẩn ngơ và thê lương. Chàng xoay người, nhìn những thi thể không rõ máu thịt đầy trong cốc, trầm mặcthật lâu.

Đối với Thẩm Hi Vi, quả thật ngoài miệng chàng nói dễ dàng như vậy,không để trong lòng thật sao? Hay là dù sao đối với phụ nữ, chàng trướcgiờ đều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, một chút tổn thất này đương nhiên không đáng là gì. Nhưng vì sao trong mắt chàng như có ngấn lệ?

Dưới vẻ phong lưu không che giấu của chàng là một trái tim kiêu ngạo. Trái tim này quá kiêu ngạo, cho nên chàng không bao giờ cho phép mìnhbộc lộ chút yếu đuối nào, khi còn chút sức lực để rút lui thì thành toàn cho bọn họ, cũng là buông bỏ chính mình.

\*\*\*

Tiêu Vô Cấu đi nhanh vào trong lều vải, thấy Kim Sùng Huân đang ngồitrước án, lòng bàn tay là một con chim nhỏ rất đẹp, hai cánh đỏ đậm, đầu mào thuần trắng. Hắn từng nghe Bộ Lưu Tiên nói, loại chim này cực kỳquý hiếm, lông dài chân ngắn, bay cực nhanh, không một chim bồ câu đưatin nào có thể sánh bằng.

Kim Sung Huân thả cho chim bay đi, bước nhanh đưa tới một phong mậthàm. Hắn nhận thư, đọc thoáng qua rồi nắm chặt lại, lặng lẽ không nóigì. Kim Sùng Huân cúi đầu xuống nhưng cặp mắt lại liếc xéo nhìn hắn, tựa như muốn tìm đầu mối trên gương mặt ngăm đen kia.

Tiêu Vô Cấu đột nhiên hỏi:

- Kim đại nhân, lần trước chuyện ta bị thương ở cánh tay, ngươi còn nhớ không?

Câu này không đầu không đuôi khiến người đàn ông khôi ngô hơn bốn mươi tuổi bị hỏi sửng sốt:

- Nhớ!

- Chuyện này, ta không hề trình báo về, làm sao người trong triều lại biết?

Sắc mặt Kim Sùng Huân biến đổi:

- A, là thuộc hạ viết tấu chương, tiện tay thì viết vào, quên bẩm báo tướng quân rồi, xin tướng quân thứ tội.

Tiêu Vô Cấu cười cười:

- Vậy thì, sáng sớm hôm nay người hủy lá thư kia là….

- Cũng là thuộc hạ!

Giữa trán biến đổi.

Tiêu Vô Cấu không tỏ thái độ gì gật đầu:

- Kim đại nhân tìm ta tới đây, không biết có chuyện quan trọng gì thương lượng?

Kim Sùng Huân chỉ vào mật hàm trong tay hắn, ngạc nhiên hỏi:

- Chẳng phải là ngài đã xem phong mật hàm đó rồi sao?

Tiêu Vô Cấu hỏi lại:

- Phong mật hàm này là gửi cho ta, sao có vẻ như Kim đại nhân đã biết trước nội dung bên trong đó thì phải?:

Kim Sùng Huân bỗng cười:

- Bộ tướng quân từng phân phó, nếu thấy loại chim này bay đến, tức là có chuyện lớn sắp xảy ra, cho nên thuộc hạ mới mời tướng quân đếnthương lượng.

Lòng Tiêu Vô Cấu trầm xuống, lời nói của Phong Dật Quân lại xẹt qua đầu hắn, hắn dùng giọng điệu hời hợt hỏi:

- Vậy thì Kim đại nhân cũng biết chuyện này?

Ý cười của Kim Sùng Huân càng đậm:

- Điều này đương nhiên, tại hạ được Bộ tướng quân chiếu cố nhiều năm, hôm nay có cơ hội tận lực vì Bộ tướng quân, thật sự cảm thấy vinh hạnh. Xin hỏi, Tiêu tướng quân định bao giờ khởi hành?

Tiêu Vô Cấu nghe vậy lặng im, bỗng nhiên ý niệm chán nản, thầm than:“Xem ra lời Phong Dật Quân nói không sai, không biết bọn họ đã mưu tínhchuyện này bao lâu rồi? Lưu Tiên luôn hành sự thâm trầm, thì ra từ lâuđã âm thầm mua chuộc tướng trấn thủ biên quan rồi? Không ngờ hắn tuổitrẻ mà lại tâm cơ như vậy? Nhưng rốt cuộc vì sao sư phụ lại làm vậy?”

## 35. Chương 35

Kim Sùng Huân thấy hắn vẫn trầm lặng, liền cao giọng nói:

- Tiêu tướng quân, việc này nên quyết định sớm.

Tiêu Vô Cấu bỗng ngẩng phắt đầu lên, hai mắt sáng quắc nhìn gã:

- Kim đại nhân, ngươi là tướng trấn thủ biên quan, hôm nay đại quânPhù Phong quốc vây dưới thành, nếu như lúc này chúng ta khải hoàn quayvề triều ngươi có biết hậu quả như nào chứ? Hơn mười vạn đại quân địchsẽ tiến quân thần tốc tấn công đến Toàn Hoa Thành của đế đô, đến lúc đó, Tang quốc có mấy trăm vạn lê dân bá tánh sẽ trôi giạt khắp nơi, khôngcó nhà để về. Tiêu mỗ phụng mệnh xuất chính, lúc này nên diệt quân địch, biên quan còn chưa bình định, sao có thể quay về?

Trong lều vải yên tĩnh, chỉ nghe quân sĩ bên ngoài lều trướng nhốn nháo ồn ào.

- Nói như vậy, Tiêu tướng quân nhất định không khải hoàn quay về triều?

- Một ngày quân giặc chưa diệt, ngày đó Tiêu mỗ không rời khỏi Thước Hộc Quan.

Kim Sùng Huân chợt ngửa đầu cười to.

Tiêu Vô Cấu hỏi:

- Ngươi cười cái gì?

Thanh âm của Kim Sùng Huân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo cứng rắn:

- Ta cười Bộ tiên sinh thật sự là liệu sự như thần, ông ta đã sớm đoán ngươi nhất định không tuân lệnh.

Nói rồi vỗ hai tay, quát to:

- Dẫn tới!

Hai người đàn ông áo đen thần sắc quái dị từ sau lều vải áp tới mộtthiếu nữ mỹ lệ tóc đỏ không được buộc gọn xõa ra bên hông, tay bị tróichặt, đầu bịt vải bố.

Tiêu Vô Cấu hoảng hốt, trong đôi mắt đen kịt tràn ngập lửa giận:

- Kim Sùng Huân, ngươi dám…Tiểu Dung, muội sao rồi? Ngươi đã làm gì nàng rồi?

- Tiêu tướng quân, ta khuyên ngươi một câu, Bộ tiên sinh đối với ngươi ân trọng như núi, chỉ cần ngươi dẫn quân quay về thành…

Gã còn chưa nói hết lời, chợt thấy một chưởng phong sắc bén khiếnngười khác hít thở không thông đánh thẳng vào mặt, vội vàng rùn lưngnghiêng người tránh, chỉ nghe “răng rắc”một tiếng, án kỷ nứt ra thành gỗ vụn dưới đất. Gã thầm rùng mình: “Một chưởng này nếu đánh vào mình, chỉ sợ gân cốt bị chặt đứt.”

Một chưởng của Tiêu Vô Cấu đánh ra, thân hình nhanh như chớp đến gầnhai gã kia đánh ra liên tiếp mấy chưởng, sát khí không một kẽ hở bứcngười ngay sát mi tâm. Hai người kia thoáng giật mình chưa kịp bừngtỉnh, nhưng vẫn đứng yên bất động, chưởng phong của hắn đã đánh tớitrước mặt, giống như gặp phải băng trượt tuyết phong, bỗng nhiên sượtqua bốn phía, ngay cả góc áo của đối phương cũng không hề mảy may độngvào được. Hai người này tựa như hai thanh kiếm sắc bất động, đợi khichưởng lực của hắn tới thì xé chẵn ra lẻ.

Tiêu Vô Cấu ngẩn ra:

- Các ngươi là ai?

- Bọn họ không phải người!

Kim Sùng Huân chỉnh trang lại y phục, trong dáng vẻ tươi cười và lời nói có sự lạnh lẽo quỷ dị khó hiểu,

- Bọn họ là Diên nhân do Bộ tiên sinh tỉ mỉ luyện chế mà thành, lìlợm, toàn bộ vô tri vô giác. Tiêu tướng quân, võ công của ngươi đều làdo Bộ tiên sinh dạy, ra tay thế nào cũng không thể thắng được, ta khuyên ngươi hay chuẩn bị khởi hành.

Đáy lòng Tiêu Vô Cấu không kìm được dâng lên một nỗi bi thương sâuđậm, thì ra sư phụ chưa bao giờ tín nhiệm hắn, cả đời này của hắn đềuvâng theo sự an bài của ông ta, chưa bao giờ có nửa câu làm trái. Chỉbởi một câu nói của ông ta, thì hắn đã ngựa chiến chinh chiến hơn mườinăm, cả người nhuốm đầy máu tanh, hiện tại ông ta lại muốn hắn tự tayphá hủy tất cả. Lẽ nào từ đầu tới cuối hắn chỉ là một quân cờ? Hoặc lànói, cuộc đời này của hắn là một cái thòng lọng do ông ta thiết kế?

- Muốn ta rút quân lúc này, trừ phi ta chết.

Hắn nhướng mày, lạnh lùng nói.

- Ngay cả tính mạng của cô ta ngươi cũng không cần ư?

Kim Sùng Huân hất miếng vải che mặt Thẩm Hi Vi lên, lưỡi kiếm sáng như tuyết dí sát vào má nàng, khẽ sượt tới cổ:

- Cô ta đã ăn “Hủ thi hóa cốt phấn”, chỉ cần máu chảy thì toàn thân sẽ bị ăn mòn, hóa nước mà chết.

Thẩm Hi Vi giữa mái tóc đỏ rối loạn ngẩng mạnh đầu lên, đôi đồng tửtrong trẻo nhìn thẳng vào Tiêu Vô Cấu. Hắn hiểu ánh mắt của nàng, đó làánh mắt thịnh nộ điên cuồng, là nàng nói với hắn: “Lập tức giết ba tênkhốn kiếp đó.”

Trong mắt Tiêu Vô Cấu đầy lo âu, giữa trán rịn mồ hôi lạnh, từng giọt từng giọt từ cơ thể thấm xuyên qua quần áo, toàn thân đều dâng lên mộtluồng sức mạnh tràn đầy bất cứ lúc nào cũng bạo phát.

Sắc mặt Kim Sùng Huân khẽ biến đổi, chu miệng huýt lên tiếng sáo chói tai.

Hai người kia như bị điện giật lập tức đứng thẳng lên nhào về phíaTiêu Vô Cấu, hai bóng người một khóa cổ họng một móc tim, sử dụng chiêuthức vô cùng đơn giản tự nhiên nhưng lại mau lẹ như gió, sát ý như sétđánh. Tiêu Vô Cấu kích động nội lực, áo bào lay động, hai chân di chuyển cực nhanh, thân hình biến hóa thành vô số đường huyền ả nhẹ nhàng mờảo như mây khói.Nhưng bất luận hắn biến hóa kỳ ảo thế nào, hai người kia như không nhìn thấy, chiêu thức vẫn trước sau chọc thẳng vào yết hầu và tim hắn. Chưởng phong của hắn mãnh liệt, gợn sóng di chuyển, hai ngườikia lại chẳng chút sợ hãi, như thiêu thân lao vào lửa đứng thẳng người,chưởng lực kia mạnh mẽ đánh vào hai người đó như dòng suối nhập vàobiển, không chút nào làm họ bị thương. Ba người di chuyển quay cuồng,hắn phát hiện bất luận mình nhanh cỡ nào, đối phương đều nhanh hơn sovới mình.

Khóe miệng Kim Sùng Huân nhếch lên nụ cười lãnh khốc, chợt thấy sautai mát lạnh, một đường kình khí sắc bén lạnh như bằng đánh thẳng vàosau gáy. Gã vội vàng nghiêng người vung kiếm đỡ, chỉ nghe “keng” mộttiếng, một kích trong suốt bay lên trên, phá lều vải mà ra, còn toàn bộcánh tay của gã như đóng băng lại, hoàn toàn không có tri giác. Chưathấy đó là người nào, Thẩm Hi Vi bên cạnh đã bị một bóng người màu xámnắm lấy kéo ra mấy bước.

Lúc này, mặt trăng nhô lên cao, trời mênh mông trên cánh đồng lửatrại hừng hực, tướng sĩ ba quân uống say, không một ai phát hiện tronglều vài cuồn cuộn như sóng, sát khí nồng đậm như sóng biển cuộn tràomãnh liệt.

Tiêu Vô Cấu vọt lên song kích mở ra, liếc mắt nhìn, thấy Phong DậtQuân đang liên tiếp giải huyệt đạo trên người Thẩm Hi Vi, lập tức tinhthần bình ổn, hắn vừa phân tâm, thân hình hơi ngừng, hai người kia lậptức như linh xà siết chặt lấy.

Thẩm Hi Vi vội ném dây thừng vừa được cởi ra cho Tiêu Vô Cấu, kêu lên:

- Dùng sợi dây này trói họ lại, đó là tử huyệt của Diên nhân.

Tiêu Vô Cấu nhảy lên bắt lấy, vung roi Vũ Nhược Tinh Ly như mưa, kình khí phá không kêu vun vút, trong nét mặt hai người trúng vô số vết roinhưng không hề cảm thấy đau đớn, vẫn liên tiếp xông lên tấn công, chỉbiết tấn công không hề phòng thủ. Ý niệm hắn khẽ động, vung roi sử dụngchiêu “Trường phong vạn lý”, dây thừng bỗng nhiên quấn chặt lấy hai taycủa người đó, cả người lăng không lướt qua đỉnh đầu hai người, ngón trỏtay trái như chớp điểm dưới cằm người bên trái, chân phải lại đá vàongười bên phải.

Một chiêu này nhanh như tia chớp, nhắm huyệt chuẩn không gì sánhđược, chính là chiêu “Đột như kỳ lai chỉ” mà tối qua Phong Dật Quân vừasử dụng, môn tuyệt học này của Phong gia vốn là vô cùng đặc biệt, hắndựa theo đó mà sử dụng, tuy rằng chiêu thức không được đầy đủ, nhưng với công lực thuần dương hơn mười năm thì khí lực mãnh liệt, không phảichuyện đùa.

Hai người kia lập tức mặt xám như tro tàn, tĩnh mạch xương cốt toànthân vang lên không dứt, da thịt tóc tai rơi xuống, trong khoảnh khắchóa thành một bãi bùn.

Lúc này, Kim Sùng Huân đã bị Phong Dật Quân bắt giữ, Thẩm Hi Vi bước đến đá gã một cước, oán hận nói:

- Tên khốn kiếp này, dám nhân lúc loạn mà đánh lén ta, đê tiện tiểu nhân, vô sỉ bại hoại hạ lưu.

Phong Dật Quân thấy mỗi lần nàng mắng đều là những câu đó, cảm thấyvô cùng buồn cười, đáng tiếc tâm trạng quá nặng nề, cho nên không nhướnnổi hàng mi lên được.

Tiêu Vô Cấu chặn lên mặt gã đàn ông dưới mặt đất, quát:

- Thuốc giải đâu? Mau đưa ra đây.

## 36. Chương 36

Kim Sùng Huân bị Phong Dật Quân điểm huyệt, trong xương cốt như cóhàng ngàn vạn con kiến cắn, khó chịu muốn chết, nhưng vẫn cứng miệng:

- Muốn thuốc giải ư…trừ phi…rút binh về thành!

Thẩm Hi Vi tát gã một bạt tai:

- Ngươi cho là thuốc độc này có thể độc chết ta sao? Hiện tại khí huyết toàn thân ta vẫn đang chảy, vô cùng thoải mái.

Kim Sùng Huân trừng mắt với nàng:

- Hiện tại ngươi không cảm thấy, đó là bởi vì độc tính phải ba ngàysau mới phát tác. Thuốc giải đang ở trên tay Bộ tướng quân, các ngươikhông quay về thành thì phải chết.

Sự lợi hại của độc dược này, Tiêu Vô Cấu đã từng được chứng kiến tạiKim Việt Sơn, nghe vậy lập tức giận giữ, không ngờ Bộ Lưu Tiên lại hungác như vậy.

Tay Thẩm Hi Vi bị hắn nắm chặt, chợt thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, dịu dàng nói với hắn:

- Không sao đâu, độc này phải chảy máu mới phát tác, muội không chảy máu thì không sao.

- Nội trong ba ngày mà không có thuốc giải, huyết quản tự động nổ tung mà chết.

Trong bộ dạng tươi cười của Kim Sùng Huân bỗng có sự quỷ dị khó nói nên lời, thanh âm mềm nhẹ thì thầm:

- Hiện tại, để ta làm mẫu cho các ngươi thấy.

Nói xong, khóe miệng chảy một đường máu, máu vừa rỉ đến đâu, da thịt ở đó thối rữa, đầy ghê rợn.

Tiêu Vô Cấu áp Thẩm Hi Vi vào ngực mình, ngay cả bản thân hắn cũng không đám nhìn.

Bờ môi Phong Dật Quân mơ hồ xẹt qua tia thống khổ, sắc mặt khẽ biến đổi, dường như hạ quyết định gì đó, cao giọng nói:

- Hắn ta nói không sai, các ngươi phải mau chóng quay về thành.

Vừa rồi Tiêu Vô Cấu nói như đinh đóng cột, nhưng lúc này thấy Thẩm Hi Vi trúng độc, trong lòng nóng như lửa đốt, đầy do dự.

- Ta vừa nhận được bồ câu đưa tin của sư phụ, Tiêu huynh xem đi.

Phong Dật Quân đưa ra một phong thư.

Tiêu Vô Cấu vừa mở ra xem, lập tức há mồm trợn mắt, thất thanh nói:

- Việc này..là thật sao?

Thẩm Hi Vi chưa từng thấy hắn có thái độ kinh hoàng đến vậy, liền ngó đầu nhìn qua tay hắn, rồi cũng ngây dại, một lát mới nói:

- Đam Yết Ma Y? Muội chưa từng nghe nói. Tuy nhiên nếu là Đàm LiênPháp sư nói, vậy thì tám chín mươi phần trăm là thật rồi. Bộ Kinh Trầndám chế luyện những Diên nhân này, vậy thì có gì mà không dám làm chứ?

Phong Dật Quân nhíu mày:

- Những Diên nhân này rốt cuộc là để làm gì?

- Khi ta còn bé nghe các pháp lão của Phong võ viện từng nói, chếluyện Diên nhân là một môn pháp thuật vô cùng cổ xưa của Mật Tông, nặnbùn thành người, lại dùng máu người để làm phép, lấy máu tế dưỡng vàonửa đêm giữa tháng, cứ như thế ba năm là có thể sống lại…Thông thườngmà nói, bản lĩnh của Diên nhân mạnh yếu quyết định bởi tu vi của chủnhân, nhưng rất hiếm có thể luyện thành đao thương bất nhập. Xem thânthủ của hai Diên nhân này, võ công của Bộ Khinh Trần nhất định sâu không thể lường được. Tuy nhiên, môn pháp thuật này lại bị nghiêm cấm sử dụng trong giáo phái Mật Tông, sao Bộ Khinh Trần lại biết?

Lúc nàng nói, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vô Cấu.

Trong đầu Tiêu Vô Cấu đầy hỗn loạn, hoàn toàn không nghe được họ đang nói gì. Tin tức này thật quá mức rợn người, nếu trong thư nói là thật,vậy hàng ngàn vạn sinh linh thiên hạ khó thoát khỏi kiếp nạn này, mìnhcần gì phải tử thủ tại biên quan, ai làm quân vương thì có sao?

Phong Dật Quân nói:

- Tiêu huynh, hiện tại không chỉ là vấn đề mưu phản nữa, hình nhưlệnh sư đã phát điên rồi, nên lập tức nghĩ cách ngăn cản. Độc trongngười quận chúa Hi Vi cũng không thể kéo dài, các ngươi mau chóng khởihành đi.

- Ta thân là thủ lĩnh, không có chiếu lệnh, sao có thể đơn giản rời khỏi quan ải?

Tiêu Vô Cấu rối loạn, không còn có chủ ý nữa.

- Tiêu huynh, nếu ngươi tin ta, thì hãy trở về thành, ta tự có biện pháp.

Tiêu Vô Cấu không hiểu, sóng mắt Thẩm Hi Vi xoay chuyển, hiểu ra:

- Ta biết, ngươi dùng thuật dịch dung, giả dạng làm Đại hắc than, tọa trấn trong quân, đúng không?

Phong Dật Quân gật đầu:

- Đúng vậy! Trải qua trận đánh hôm qua, nguyên khí quân địch tổnthương lớn, trong thời gian gần nhất định không dám tới xâm phạm, đợiQuận chúa giải độc rồi, Tiêu huynh hãy quay lại đây.

Tiêu Vô Câu chau mày không nói gì, bao nhiêu ý nghĩ trăn trở trong lòng, cân nhắc mãi, cũng chỉ đành như vậy, liền nói ngay:

- Phong công tử, ngươi túc trí đa mưu, vượt xa cả ta, biên quan giaocho ngươi, ta rất yên tâm, chỉ là Lệ Vô Song chết trận, quân địch chắcchắn sẽ phái lão tướng Mộ Dung Thùy ra, người này đa mưu túc trí, khôngthể khinh thường.

Tiêu Vô Cấu và Phong Dật Quân bàn bạc xong, giao binh phù ấn tướng,lại lệnh Kha Nhung tiến đến dặn dò một hồi, rồi cùng Thẩm Hi Vi cảitrang rời khỏi biên quan, phóng ngựa đi thẳng tới hướng Toàn Hoa Thành.Ban đêm, ánh trăng như nước, sao đêm đầy trời. Phong Dật Quân nhìn theobóng hai con tuấn mã biến mất, đáy lòng như ly biệt, ánh mắt trong trẻocó chút thẫn thờ.

Thẩm Hi Vi đánh ngựa chạy một đoạn, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn,thấy trong ánh bình minh có một bóng người đứng trên thảo nguyên hoangdã mênh mông càng lúc càng nhỏ, rồi dần dần không thấy nữa, gió thổimạnh qua bên tai, hình như có tiếng nấc nghẹn than thở.

Tọa kỵ của hai người Tiêu Thẩm đều là ngựa tốt ngày đi ngàn dặm, dọcđường đi một nắng hai sương, không chút ngừng nghỉ, cho đến ngày thứ bađã đến dưới chân núi Lâm Đồng Sơn, ngẩng lên thấy Hoa uyển Hoàng giahùng vĩ.

Gió đêm mang tới mùi hoa nồng đậm, Thẩm Hi Vi cảm thấy trong lồngngực có một mùi hương thơm ngát căng tràn ra, giống như được nước tronggột rửa sạch sẽ, trong sạch mà trước nay chưa từng có, không kìm đượcghìm ngựa than khẽ một tiếng. Hai tháng trước, nàng cùng ca ca nghìndặm nhập quan, cũng từ nơi này tiến nhập vào Toàn Hoa Thành, mà nay quay đầu lại, cảm giác như cách một thế hệ.

Tiêu Vô Cấu trên đường chỉ nghĩ độc trên người nàng, vô cùng lo lắng, chợt thấy nàng dừng ngựa, liền vội chỉ về phía trước:

- Tiểu Dung, phía trước chính là Toàn Hoa Thành, chúng ta đi nhanh đi.

Thẩm Hi Vi ngây dại nhìn hắn, mỉm cười không nói gì, khóe miệng khuôn mặt hiện lên tình cảm dịu dàng hiếm thấy.

Tiêu Vô Cấu rung động, không kìm được đưa tay ra nắm lấy tay nàng,nàng cũng vươn tay ra nắm lấy tay hắn, hai người si ngốc nhìn nhau rấtlâu, Thẩm Hi Vi xấu hổ cúi đầu xuống, má ửng hồng, cánh mũi thẳngxinh,vô cùng xinh đẹp.

Tiêu Vô Cấu lại không kìm nén được bật gọi:

- Tiểu Dung.

Thẩm Hi Vi lên tiếng, than khẽ:

- Đại Hắc Than, chúng ta đi ngắm Hoa uyển Hoàng gia đi, Trung Nguyên có rất nhiều hoa, muội còn chưa biết hết.

Tiêu Vô Cấu nghe trong lời nói của nàng ẩn chứa bi thương, trong lòng đau nhức, dù lòng nóng như lửa đốt, nhưng cũng không cự tuyệt. Lập tứchai người xuống ngựa, dắt tay nhau đi vào Hoa Uyển.

Bóng đêm mông lung, bọn họ tránh mấy người hộ vệ, tiến vào Hoa Uyển,chỉ thấy trong đó trồng rất nhiều loại hoa cây cỏ, thậm chí đang là mùacuối thu nhưng lại có rất nhiều hoa nở bung rực rỡ, hương thơm lan xa,thẩm thấu vào tận phổi.

Thẩm Hi Vi thưởng ngoạn trong vườn hoa một lượt, đột nhiên nói:

- Đại Hắc Than, nếu một ngày muội chết, huynh có dẫn cô gái khác đến đây ngắm hoa hay không?

Tiêu Vô Cấu cảm thấy ruột gan như đứt từng khúc, thanh âm nghẹn ngào:

- Tiểu Dung, muội sẽ không chết, ta không cho phép muội chết.

Trên đường đi, hắn luôn lo lắng nặng nề, nhưng nàng vẫn tùy hứngphóng khoáng, nhẹ nhàng trò chuyện vui vẻ, dịu dàng ngọt ngào trấn anhắn cho dù thời gian của mình không còn nhiều nữa.

Thẩm Hi Vi cầm tay hắn, tựa đầu vào ngực hắn:

- Huynh biết không? Khi muội biết ca ca sắp tới Trung Nguyên, muộivẫn ầm ĩ đòi đi theo, ca ca vẫn không đồng ý, sau đó nửa đêm muội lénđi, đợi ca ca ở giữa đường, huynh ấy không còn cách nào khác phải dẫnmuội theo. Khi đó muội cũng không biết vì sao mình cứ đòi đi theo, hiệntại đã hiểu.

Nàng ngước đôi mắt trong suốt sáng long lanh lên nhìn hắn:

- Là vì gặp được huynh! Thế nhưng, hiện tại muội rất hối hận. Muộihối hận vì sao không quen biết huynh sớm hơn, lúc quen biết huynh, vìsao cứ cãi nhau giận dỗi với huynh, vì sao không đối xử với huynh tốthơn…

Giọng điệu thê lương, réo rắt.

## 37. Chương 37

Tiêu Vô Cấu không kìm chế được, hai giọt nước mắt tràn mi:

- Giờ chúng ta vào thành, đi tìm Lưu Tiên lấy thuốc giải, muội chắc chắn sẽ không sao.

Thẩm Hi Vi ôm chặt lấy hắn:

- Huynh ngốc ạ, sao Bộ Lưu Tiên đơn giản giao ra thuốc giải chứ?Huynh vào thành khó tránh khỏi một trận ác đấu. Thà ứng phó với họ,không bằng cứ dừng ở đây.

Tiêu Vô Cấu lặng lẽ lau nước mắt:

- Không! Ta tuyệt đối không để muội có chuyện, hiện tại cách độc dược phát tác còn mấy canh giờ, chúng ta lập tức vào thành, nếu Lưu Tiên hắn dứt khoát không tỉnh ngộ, ta dù liều mạng cũng phải lấy được thuốcgiải.

Nói xong, bất chợt có tiếng ồn ào, hộ vệ bên ngoài bị kinh động, có người hét lớn:

- Ai? Sao dám xông vào Hoa uyển Hoàng gia?

Tiêu Vô Cấu ôm lấy Thẩm Hi Vi rời khỏi lán hoa, huýt sáo, hai conngựa nhanh chóng chạy trước hai người, hai người phi thân lên ngựaphóng tới Toàn Hoa Thành.

Chưa đến cửa thành, đã mơ hồ nghe tiếng vó ngựa như sấm vang đấtrung, thấy từ cửa thành phóng ra bốn gã thủ binh, ngay sau đó một chiếcxe ngựa đen nhanh như lưu tinh lao ra khỏi cửa thành, người đánh xe ngựa bắn ra một đường sáng bạc trúng bốn gã thủ vệ.

Hai người kinh hãi, chưa kịp hoàn hồn, lại thấy hai đội kỵ binh nghìn người giơ cao cây đuốc lao ra khỏi thành, trong tiếng la hét rung trờiđuổi theo chiếc xe ngựa kia, thủ lĩnh chính là Vũ Lâm thị vệ Ân Tư.

Thẩm Hi Vi kinh ngạc hỏi:

- Đây là chuyện gì vậy?

Tiêu Vô Cấu có thái độ khác thường,nói:

- Không cần xen vào, chúng ta đi tìm Lưu Tiên lấy thuốc giải trước.

Hai người phóng ngựa tiến lên, vừa tới cửa thành, lại gặp Phong ThácHi suất lĩnh một đội kỵ binh khác như gió xoáy lao ra khỏi thành.

Thẩm Hi Vi kêu lên:

- Thác Hi đại ca?

Phong Thác Hi phóng ngựa như gió không nghe tiếng gọi, một binh sĩbên chàng đột nhiên quay đầu lại, thúc ngựa chạy tới hướng hai người:

- Tiểu Dung, sao muội lại ở đây?

Thẩm Hi Vi nghe giọng nói biết là Thẩm Đa Tình, giục ngựa nghênh đón, hỏi:

- Ca ca, các huynh làm gì vậy?

- Bộ Lưu Tiên ép Tiễn Vân công chúa đi Kim Việt Sơn rồi.

- Vì sao?

Tiêu Vô Cấu và Thẩm Hi Vi thất kinh.

- Hôm nay Tang chủ giờ Dậu tại Thanh Bình Môn xử chém công chúa, Bộ Lưu Tiên bỗng nhiên xuất hiện, cướp người đi rồi.

Thẩm Đa Tình quan sát trang phục của Tiêu Vô Cấu:

- Đây là…?

- Tại hạ là Tiêu Vô Cấu. Thẩm huynh, việc này nói đến rất dài, chúng ta đi đuổi theo Lưu Tiên trước.

Nói xong, quất một roi lên mông ngựa, lao nhanh như chớp.

Thẩm Hi Vi định đuổi theo, Thẩm Đa Tình vội chặn ngựa ngăn nàng lại, nét mặt nghiêm nghị:

- Tiểu Dung, Kim Việt Sơn vô cùng hung hiểm, muội ở lại trong thành chờ ta.

Thẩm Hi Vi giật mình:

- Vậy còn yêu thú kia? Bộ Khinh Trần đã làm nó thức tỉnh rồi ư?

Thẩm Đa Tỉnh nghiêm trang lắc đầu:

- Còn không biết, nhưng mấy ngày nay trên Kim Việt Sơn mây tụ quỷ dị, yêu khí nặng nề, chắc chắn sự việc không ổn.

Thẩm Hi Vi ngây người, bỗng nhiên chăm chú nhìn chàng, nói chắc như đinh đóng cột:

- Nếu đã như vậy, muội càng không thể ở trong thành chờ đợi, ca ca, muội phải ở cùng huynh ấy.

Thẩm Đa Tỉnh sửng sốt:

- Muội nói là Tiêu Vô Cấu? Muội ở biên quan có gặp Dật Quân không?

- Ca ca, kiếp này muội chỉ yêu Tiêu Vô Cấu.

Nàng giật dây cương, đuổi theo bóng đen đang phi nhanh ở phía trước.

Thẩm Đa Tình bất đắc dĩ, thở dài, ngẩng lên thấy bầu trời trong vắtvô cùng, một vầng trăng sáng tròn vạnh, xung quanh vầng trăng sáng trắng bạch kia mơ hồ có màu đỏ tươi quỷ dị khó hiểu. Kim Việt Sơn xa xa đennhư mực, năm ngọn núi dựng đứng, dưới vòm trời đột ngột mở rộng dữ tợn,như muốn cướp đoạt gì đó trong thiên địa mênh mông.

Chàng ngẩng lên nhìn, bóng hai người Tiêu Thẩm cùng hơn ba nghìn kỵbinh từ lâu đã không còn nhìn rõ hình bóng, liền vội vàng đuổi theoPhong Thác Hi, lớn tiếng hỏi:

- Thác Hi, thấy Tiểu Dung không?

Phong Thác Hi kinh ngạc:

- Quận chúa? Chẳng phải đang ở biên quan sao?

- Muội ấy đã về rồi. Thác Hi, ta đi trước.

Lập tức hai chân kẹp chặt, đánh ngựa điên cuồng đuổi theo nhanh như chớp vượt qua hai đội kỵ binh.

Vũ Lâm thị vệ Ân Tư thấy bên mình có tiếng “Vút’ một cái, một người phóng ngựa lao đi hơn mấy trượng, gã hỏi người đi bên cạnh:

- Binh sĩ kia là người của ai?

- Nhìn trang phục hình như là người của Nhiếp Tộ Xã.

- Thủ hạ của Phong Thác Hi từ lúc nào có một cao thủ như vậy?

Gã lẩm bẩm tự nói một câu, lời nói lập tức bị gió lớn thổi tan đi trong đêm.

Người bên cạnh nghe không rõ, lớn tiến hỏi lại:

- Ngài nói gì?

- Không có gì. Mọi người nhanh một chút, bệ hạ có chỉ, bắt được công chúa và phản tặc Bộ Lưu Tiên, xử quyết ngay tại chỗ!

Xe ngựa nhanh chóng chạy lên chân núi.

Bên trong xe, Tiễn Vân công chúa mở to đôi mắt mỹ lệ, nhìn gương mặt Bộ Lưu Tiên phẳng lặng, vừa khóc vừa cười nói:

- Lưu Tiên, không ngờ ngươi lại liều mình cứu ta? Nhưng chúng ta trốn không thoát đâu, quay về đi, ta sẽ cầu xin mẫu thân đặc xá cho ngươi.

Bộ Lưu Tiên biếng nhác duỗi hai chân thon dài ra, lạnh lẽo nói:

- Bà ta ngay cả ngươi cũng giết, còn có thể đặc xá ta sao?

Tiễn Vân cứng họng, ngây người chốc lát, bống nét mặt dịu dàng ôn hòa, khẽ khàng nói:

- Vậy cũng tốt, dù gì chỉ cần được ở bên ngươi, đi đâu cũng được. Lưu Tiên, chúng ta đi đâu đây?

- Một lát nữa ngươi sẽ biết.

Bộ Lưu Tiên nhắm mắt, không để ý tới nàng.

Bốn bề yên tĩnh, trong rừng ngay cả một tiếng chim hót cũng khôngnghe thấy, tấm ngăn thùng xe đột nhiên có tiếng động khẽ, Tiễn Vân lạicàng hoảng sợ.

Bộ lưu Tiên chợt mở mắt, khẽ khàng kéo dây thừng bên tay trái, mộttấm ván gỗ nặng nề vang lên, dưới tấm ngăn thùng xe lộ ra một dung nhantái nhợt xinh đẹp.

Tiễn Vân kinh sợ, lùi ra tận góc, run giọng nói:

- Lãnh …Lãnh hộ vệ…không phải ngươi đã chết rồi sao?

Lãnh Quan Ngữ không đáp, đôi đồng tử như nước nhìn chằm chằm Bộ Lưu Tiên:

- Bộ lưu Tiên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?

Ánh mắt lạnh băng của Bộ Lưu Tiên trở nên ôn hòa dịu dàng, ngón taython dài nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nàng, dùng giọng nói mềm nhẹ nhưthôi miên nói:

- Sẽ kết thúc nhanh thôi, muội ngủ một giấc đi, lúc tỉnh dậy sẽ không còn chuyện gì nữa.

Tiễn Vân chợt hiểu, phẫn nộ:

- Ngươi là nữ? Ngươi và hắn…Hai người các ngươi…Bộ Lưu Tiên, sao ngươi có thể…

- Ngươi nói quá nhiều rồi!

Bộ Lưu Tiên bỗng đưa tay điểm huyệt ngủ của nàng.

Lãnh Quan Ngữ không còn sức lực để phẫn nộ, giọng điệu chán nản thất vọng:

- Ngươi định đi đâu? Nhưng binh mã phía sau kia…là xảy ra chuyện gì?

Bộ Lưu Tiên cười, trên mặt có vẻ mị lực tà ác:

- Thật không hổ là Lãnh hộ vệ đứng đầu Vũ Lâm thị vệ, dù võ công đãhoàn toàn mất hết nhưng vẫn nghe ra được có truy binh đuổi theo sau.Đáng tiếc, bọn họ đuổi theo, cũng chỉ có thể chịu chết. Nếu ai có thểmay mắn thoát chết, trải qua đêm nay nhất định sẽ để lại cho họ một kýức khó quên.

- Ngươi có thể nói rõ ràng hơn được không?

Bộ Lưu Tiên làm như không nghe thấy bỗng than nhẹ một tiếng:

- Nếu ta không phải Bộ Lưu Tiên, muội không phải Lãnh Quan Ngữ, vậy thì tốt biết bao.

Trong ánh mắt như hàn đàm của hắn chợt dâng lên một sự thê lương đauđớn, sau đó từ từ biến thành một sự tuyệt vọng, cuối cùng lại biến thành nụ cười trào phúng.

Nhiều lời vô ích, Lãnh Quan Ngữ nhắm hai mắt lại, không hề nhìn hắn.

Bộ Lưu Tiên kéo dây đặt tấm ván gỗ xuống, bất chợt búng tay bắn một tiếng khẽ lên thùng xe, xe ngựa dừng lại.

Hắn xuống xe, đưa Tiễn Vân công chúa từ trong thùng xe ra, trầm giọng nói:

- Đưa xe ngựa ra sau núi, bất luận kẻ nào tới gần, giết không tha.

Người đánh xe ngựa đáp lời đi về phía sau núi.

Hắn nhắm mắt đứng yên trong chốc lát, rồi mới ngẩng đầu nhìn chùa cổxanh đen trên đỉnh núi, tại nơi nào đó có hồi ức mà hắn cố quên nhưngkhông thể nào quên được. Sinh mệnh của hắn từng sống lại ở nơi đó, nhưng đi kèm theo đó là vô số ác mộng cùng với sự dày vò vĩnh viễn, nhữngngày tháng người chết đói đầy đường, có thể ăn no nhưng không đói bụnglà đã được ông trời ban thưởng ân trạch rồi.

Hắn cười châm biếm, ôm lấy Tiễn Vân công chúa phi thân lao đi như gió.

## 38. Chương 38

Gió đêm trong rừng ào ào, màn đêm bao phủ bốn phía, bỗng nhiên, cómột bóng người như đại bàng giang cánh từ trên trời giáng xuống, ngăncản lối đi của hắn.

Nét mặt hắn vẫn bình lặng như hồ nước, không chút nào kinh ngạc, khẽ thở dài:

- Trên đời này nếu có một người ta không muốn đối địch, thì đó chính là ngươi.

Dưới ánh trăng loang lổ, người kia mặc y phục màu vàng xám, đầu độinón nỉ, là trang phục của tiểu thương ngoài biên ải. Nhưng dù hắn hóathành tro, Bộ Lưu Tiên cũng đoán ra được.

- Nếu ngươi không giao thuốc giải “hủ thi hóa cốt phấn” ra, ngươi ta chỉ sợ không còn là huynh đệ nữa.

Trong ánh mắt Tiêu Vô Cấu toát ra tia thương tiếc.

Bộ Lưu Tiên chợt cười:

- Đại sư huynh, ngươi theo nghĩa phụ cũng hai mươi năm rồi đúng không?

- Hai mươi năm rồi.

- Vậy sao ngươi lại có thể ngây thơ như vậy? Thủ đoạn của nghĩa phụ,người khác có thể không biết, nhưng ngươi ta phải rõ ràng nhất. Ngươicãi mệnh lệnh của sư phụ, còn dám hy vọng xa vời có thuốc giải?

- Lưu Tiên, ngươi không nên ép ta!

- Đại sư huynh, tuy ngươi nhập môn sớm hơn ta, nhưng nếu ra tay, chỉ sợ ngươi không phải là đối thủ của ta.

- Nếu thêm ta nữa thì sao?

Một thanh âm trong trẻo từ phía sau Bộ Lưu Tiên vang lên.

Bộ Lưu Tiên ngẩn ra, tức thì lại cười nhạt:

- Thẩm công tử, ngươi thân là hộ pháp Tuyết Vực, chuyện của Tang quốc, ta khuyên ngươi không nên nhúng tay vào.

Thẩm Đa Tình chậm rãi bước đến, đôi mắt đẹp đẽ lạnh lùng nhìn hắn:

- Có phải ngươi giết Lãnh hộ vệ không?

Khóe miệng Bộ Lưu Tiên nhếch lên nụ cười trào phùng:

- Thì ra là vì Lãnh hộ vệ.

- Quả nhiên là ngươi!

Ánh mắt Thẩm Đa Tình căng thẳng, sát khí nổi lên, tay nắm chặt chuôi đao.

Ba người đứng yên, lá rụng xung quanh bỗng nhiên lay động, sát khí trong thiên địa gợn sóng.

Giọng điệu Tiêu Vô Cấu trầm thấp khổ sở:

- Lưu Tiên, sư phụ đã tẩu hỏa nhập ma, chẳng coi tính mạng bách tính ra gì, vì sao ngươi lại trợ giúp ông ta?

Sắc mặt Bộ Lưu Tiên càng bộc lộ nụ cười trào phúng hơn:

- Đại sư huynh, chúng ta đồng môn nhiều năm như vậy, thì ra cho tớibây giờ ngươi chưa từng hiểu ta. Sinh linh thiên hạ thì có liên quan gìđến ta? Ai làm quân vương thì có liên quan gì đến ta? Ta và ngươi, haichúng ta chỉ là con rối của nghĩa phụ, sợi dây do ông ta nắm, chúng talựa chọn được sao?

Dưới màn đêm nặng nề, có người khẽ cười:

- Không ngờ Bộ tướng quân lại hiểu như thế.

Nghe tiếng, Tiêu Vô Cấu và Bộ Lưu Tiên cùng cả kinh.

Thẩm Đa Tình quay đầu lại, chỉ thấy dưới tàng cây trong rừng đứng một người, một tiểu đồng gầy gò mày thanh mắt đẹp, mặc y bào màu xám, giónúi thổi phần phật nhưng ngay cả một góc áo của gã cũng không hề mảy may lay động.

Ba người này có thể nói đều là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng không một ai phát hiện tiểu đồng này đứng ở đây từ lúc nào? Đứng bao lâu?

Dường như gã đã đứng ở đây rất lâu, chưa từng rời đi.

- Thời gian sắp đến rồi, nên tiên sinh phái ta đến xem, người có mang tới không?

Bộ Lưu Tiên rất cung kính với tiểu đồng này:

- Mang đến rồi.

Tiểu đồng cũng rất khách khí:

- Vậy Bộ tướng quân hãy nhanh chóng lên núi đi.

Tiêu Vô Cấu và Thẩm Đa Tình cùng ra chiêu, một người song chưởng đánh ra, một người hoành đao đâm tới, khí thế hừng hực, sát khí nghiêm nghị. Bộ Lưu Tiên như không thấy vẫn tiến thẳng lên.

Tiểu đồng kia đứng yên bất động, hai tay áo chém ra, tay áo trái nhưsét đánh chớp giật ngăn song chưởng của Tiêu Vô Cấu lại, cánh tay áothong dong như lưu vân cuốn đao phong của Thẩm Đa Tình. Hai người cảmgiác như có một lực mạnh nghìn cân áp tới, thế tới của nội lực này nhanh chóng, vô cùng sắc bén. Trong lồng ngực Tiêu Vô Cấu cuồn cuộn, trongmiệng có vị tanh tanh, cánh tay Thẩm Đa Tình tê rần, bảo đao tuột taybay lên.

Bộ Lưu Tiên thừa cơ từ giữa hai người lao thẳng lên Hải Vân Tự trên đỉnh núi.

Tiểu đồng chắp tay dựng thẳng lên, khuôn mặt non nớt bỗng nhiên trởnên lạnh lùng nghiêm nghị, giống như một lão giả đã trải qua bao tangthương chìm nổi, quanh thân hiện lên một tầng ánh áng màu nhạt di chuyển không ngừng.

Thẩm Đa Tình hoảng hốt, vẻ mặt lộ ra sự kinh ngạc. Chàng nhận ra loại chân khí này, đó là Diêu Quang Huyền công tối thượng thừa trong Cổ Kinh Mật Tông, thâm diệu huyền bí, vô cùng ít người có thể luyện được thànhcông.

Tiêu Vô Cấu cũng không ngờ tiểu đồng không có tiếng tăm gì bên người sư phụ lại có nội lực thâm hậu mênh mông như vậy.

Thiên địa vắng vẻ, trong không khí có một lực lượng vô hình gợn sóng, tựa như gió đêm cũng phải e ngại sát khi phát ra từ ba người này, không dám thở một tiếng.

Bảo đao sắc bén sáng rực, lưỡi đao sáng như tuyết mơ hồ hiện lên ánh đỏ rừng rực.

Trong mắt tiểu đồng cũng không kìm được mà ánh lên tia kinh ngạc, gật đầu nói:

- Thì ra là môn hạ của Đàm Liên Pháp Sư, thảo nào huynh đệ họ Kim thất thủ.

Thẩm Đa Tình cũng gật đầu:

- Lẽ nào Bộ Khinh Trần thuần dưỡng độc vật, điều khiển tinh quái, thì ra là được Đại thần chú thuật Mật Tông Bồ Đề tương trợ.

Bồ Đề là một dòng nhánh của Mật Tông, thiện tụng chú ngữ, có thể sai khiến quỷ vật, kiêm công pháp thuật, kỳ thần khó lường.

Trong lòng Tiêu Vô Cấu chỉ lo lắng độc dược trên người Thẩm Hi Vi,không muốn tốn nhiều nước bọt, vung tay lên đánh ra một chưởng, chưởngphong sắc bén nhanh mạnh bỗng biến hóa trầm ổn thong dong, nội kình mãnh liệt như biển sâu lặng lẽ di chuyển.

Góc áo của tiểu đồng dưới luồng chưởng phong này đã không còn chút sứt mẻ như trước, mà đã bắt đầu lay động khẽ khàng.

Lúc này, Thẩm Đa Tình cũng lăng không đánh ra một đao, khác với sựtrầm ổn của Tiêu Vô Cấu, một đao này giống như lưu tinh, đâm thẳng tớiyết hầu.

Ánh lửa chói mắt phá không, sát khí trong thiên địa khốc liệt điên cuồng tàn sát ngang dọc.

Tiểu đồng vẫn không di chuyển khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷdị, ánh mắt xa tắp như xuyên thấu không gian, như nhìn một nơi vô cùngxa xôi.

Trong chớp mắt, cả người gã bỗng dựng thẳng lên, song chưởng nhẹnhàng vung lên, nhanh chóng vẽ một vòng tròn trước người, một vòng sángmàu xanh khuếch trướng, tức thì chưởng phong của Tiêu Vô Cấu bị khựnglại, đao phong của Thẩm Đa Tình không mảy may bức tiến tiếp.

Thời gian như ngừng trôi.

Hai người Tiêu Thẩm đều cảm thấy nội lực của mình đang không ngừngkiệt quệ, sắc mặt tiểu đồng từ tái nhợt chuyển sang đỏ thẫm, tóc đầy đầu đang đen kịt chuyển dần sang xám trắng. Một sợi, hai sợi…một nhánh, hai nhánh…

Vẻ mặt con trẻ chớp mặt già nua.

Ba người đều đang so đấu nội lực trong thời khắc mấu chốt, Thẩm ĐaTình và Tiêu Vô Cấu thấy tình hình quỷ dị như vậy đều kinh hãi, cũngkhông dám có chút lơ là.

Bỗng nhiên, một đường sáng bạc phá không mà đến, bắn thẳng vào mi tâm của tiểu đồng.

Con ngươi của gã co rút lại thật mạnh, quầng sáng màu xanh bằng phẳng dưới đất tăng vọt mấy trượng, một lực lượng thật lớn từ giữa ba ngườikhông một tiếng động chợt bùng nổ, rừng cây bốn phía cuồn cuộn như sónglớn phong ba, thân thể hai người Tiêu Thẩm như bị sét đánh bay bắn rangoài.

Trong miệng tiểu đồng phát ra tiếng rên rỉ chói tai ngắn ngủi, cảngười đứng yên bất động, hai mắt trợn tròn, nhưng nét mặt lại hiện lênnụ cười yếu ớt, một giọt máu từ mi tâm gã rỉ ra, chậm rãi chảy xuống,qua mũi, rơi vào đôi môi tái nhợt, chia gương mặt gã ra làm hai nửa,nhìn vô cùng quỷ dị.

Ngón tay khô héo của gã chỉ về phía trước, dùng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nói:

- Hai mươi năm qua, ta luôn nghĩ cuộc đời mình sẽ chết như nào? Thì ra…

Tiêu Vô Cấu gắng gượng đứng lên, theo hướng tay gã chỉ, thấy Thẩm HiVi nằm dưới đất đá, hai mắt nhắm nghiền, mặt trắng như tờ giấy, trongtay rơi lả tả một đống bảo châu sáng lóng lánh.

Hắn hét to một tiếng thê lương:

- Tiểu Dung!

Ngực Thẩm Đa Tình đau đớn, cố gắng mở mắt ra, thấy Tiêu Vô Cấu rơinước mắt như mưa ôm muội muội, tức thì hồn bay phách tán, vội vàng chạytới, tay bắt kinh mạch, chốc lát tinh thần ổn định, nói:

- Muội ấy bị kích động chân khí, ngất đi thôi.

Tiêu Vô Cấu đưa tay ra sau lưng nàng thúc đẩy nội lực, thời gian nửa nén nhang, Thẩm Hi Vi tỉnh lại, hỏi:

- Yêu nhân kia chết chưa?

Thẩm Đa Tình thở phào, Tiêu Vô Cấu thấy nàng không sao, thần kinhbuông lỏng, lông mày rậm chau chặt, cuối cùng không kìm chế được hộc ramột ngụm máu, cả người lảo đảo sắp ngã.

Thẩm Hi Vi vội ôm lấy, nước mắt tuôn trào.

Tiêu Vô Cấu cố cười:

- Muội luôn xa xỉ như thế, vẫn cứ thích dùng ngọc trai quý báu làm ám khí.

Nói xong hai mắt nhắm lại, cả người tê liệt.

## 39. Chương 39

Chương 39

Thẩm Hi Vi gọi vài câu không thấy hắn trả lời, hoảng hốt khóc to:

- Ca ca, huynh ấy…

Thẩm Đa Tỉnh xoa dịu nàng:

- Hắn bị nội thương, vừa rồi lại vận lực cứu muội, tiêu hao quá độ, điều tức một chút sẽ không sao, đừng quấy rầy hắn.

Lập tức, hai người ngồi khoanh chân, vận công điều tức.

Ánh trăng đột nhiên ảm đạm, gió tiêu điều như sắp có mưa, không khítrở nên nặng nề ứ đọng, giống như tờ giấy từ từ thấm ướt, khiến ngườikhác hít thở khó khăn.. Trong khu rừng tối tăm tựa như có một lực lượngngủ say đã lâu đang thức tỉnh, cây cối tuôn rơi rào rào, lúc đầu chỉ làgợn sóng rất nhỏ, lát sau cuồn cuộn như phong ba sóng biển.

Thẩm Hi Vi hoảng hốt cảm thấy xung quanh có cái gì đó quỷ dị đang tới rất gần, mơ hồ có khí tức rất nhỏ từ xa tới gần, nàng nổi da gà, mồ hôi lạnh thấu xương.

Tay trái nàng chụp lấy một vốc hạt châu, tay phải nắm chặt đao phụcma của Thẩm Đa Tình, cảnh giác nhìn bốn phía, âm thầm mong ngóng haingười sớm tỉnh lại.

Trong bóng đêm đen kịt bỗng nhiên có ánh sáng âm u rất nhỏ, nàng xoay mạnh người lại, lập tức kinh hãi, tóc gáy dựng thẳng, thấy trong rừngrậm ngồi chồm hỗm một quái vật bốn đầu cao bằng nửa người, lông toànthân rủ xuống đất, khuôn mặt bình lặng, tai nhọn như sói, tám đôi mắtbắn ra tia sáng xanh lét, không một tiếng động bổ nhào tới.

Trong lòng nàng hoảng loạn, vội múa đao bảo vệ quanh thân, yêu thúnhư e ngại thanh bảo đao của Thẩm Đa Tình, tránh lui xuống không dám tấn công.

Đao của Thẩm Đa Tình tên là phục ma, chính là tụ hàn băng vạn nămTuyết vực băng phong luyện thành, lại được thần công của mười ba đạipháp sư Mật Tông truyền thụ, ngày thành đao đã chém vố số yêu ma quỷquái, huyết quang sâu nặng, tinh quái tầm thường ngửi thấy tức thì tựtránh xa.

Lúc đầu Thẩm Hi Vi ngẩn ra, sau giây phút suy nghĩ đã hiểu nguyên do, lập tức tinh thần trấn tĩnh, trong lòng biết một kích này tuyệt đốikhông thể khoan dung thất bại, nhất định phải thắng. Ý chí nàng đãquyết, xuất thủ không chút do dự, bắn ra bốn viên minh châu nhanh nhưchớp trúng vào hai con ngươi của yêu thú, thân phi tới như gió, đaochuyển theo thân, một đao phá không sắc bén chém vào đầu yêu thú.

Hai chiêu đó vô cùng bình thường nhưng lực sát thương cực lớn, chỉnghe một tiếng kêu thê lương, máu thú nóng hổi phụt ra như mưa chiếu lên nét mặt, mùi tanh tưởi tràn ngập.

Một đòn của nàng đã thắng, trong lòng vui sướng, bỗng phát giác phíasau có cơn gió lạnh ập đến, dưới tình thế cấp bách không kịp xoay ngườilại, liền quay ngược đao chém ngang, tràn ra một chất dịch nhơ nhớp màuxanh như bùn nhão, không ngờ là một cây cổ thụ đằng mây mềm mại.

Nàng ngẩn người, bốn phía vô số những dây mây xanh như rắn đang trườn tới.

- Nha đầu ngốc, chạy mau!

Hai người trên mặt đất bỗng nhảy dựng lên, một trái một phải đỡ nàng lăng không lao nhanh lên đỉnh núi.

Lúc này, gió lớn gào thét, toàn bộ cây cỏ um tùm trong Kim Việt Sơncuồn như sóng biển gào thết, tiếng kêu gào thê lương của quái thú xuyênthấu khu rừng, đàn ngựa dưới chân núi giật mình hoảng sợ hí lên điêncuồng không dứt.

Thẩm Đa Tình ngẩng đầu nhìn ngọn tháp nhọn trên đỉnh núi, âm khí đennhư mực dày đặc đang cuồn cuộn tuôn ra không ngừng, lấp đầy bốn phươngtám hướng, toàn bộ Kim Việt Sơn đều bị luồng khí đen dày đặc này baophủ, quỷ dị âm trầm không thể diễn tả thành lời.

- Yêu thú đang thức tỉnh, chúng ta mau lên núi, nhất định phải ngăn cản Bộ Khinh Trần!

Lúc này dưới chân núi Kim Việt Sơn, đàn ngựa bị tiếng gào thê lươngcủa yêu thú làm kinh hãi giãy dây cương thoát ra bốn phía, đã có một sốbinh sĩ rơi xuống ngựa bị thương, người ngựa giẫm đạp lên nhau, hơn banghìn kỵ binh rối loạn, người người đều bị cảnh tượng quỷ dị khó hiểutrước mắt mà khiếp sợ.

Vũ Lâm thị vệ Ân Tư ngẩng lên thấy bóng tối đen kịt như mực, cuồngphong trong rừng cuồn cuộn như sóng nghiêng, sơn thế bốn phía dữ tợnhiểm trở, giống như có thú lớn ẩn núp, bầu trời tựa như đang ép xuống,thầm nghĩ: “Kim Việt Sơn này sao lại quái dị như vậy?”

Phong Thác Hi phi nước đại tới, lớn tiếng quát đội ngũ, đám binh lính mới thoáng yên ổn một chút.

Ân Tư lớn tiếng hỏi:

- Phong tướng quân, đây rốt cuộc là âm thanh gì?

Phong Thác Hi liền đem chuyện Bộ Khinh Trần muốn làm yêu thú thức tỉnh đơn giản kể lại một lượt, rồi trầm giọng nói:

- Nếu tối nay không ngăn cản ông ta, chỉ sợ chúng ta sẽ phải táng thân ở đây.

Ân Tư không kịp phản ứng, đã lại như hít phải luồng khí lạnh, hai mắt mở trừng trừng nhìn phía trước, mồm há hốc.

Ba nghìn kỵ binh trong rừng nhoáng cái như biến thành một pho tượngthạch điêu, không hề có chút tiếng động nào, đều nghẹn họng nhìn trântrối, không thể tin được hai mắt của mình.

Trước mặt bọn họ, quái thú đông nghìn nghịt đang như thác lũ bất ngờlao xuống núi, mắt thú phát ra tia sáng xanh lét âm u, dày đặc như sao,hàm răng trắng sắc nhọn, móng vuốt sắc bén, đập bọn họ xuống đất rấtmạnh như muốn xé nát họ ra, gặm, cắt, nuốt…

Dù Phong Thác Hi đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng tận mắt chứng kiến toàn thân cũng run rẩy, sống lưng lạnh ngắt.

Trong yên tĩnh giây lát, chàng rút bảo kiếm ra, hét to:

- Mọi người không được sợ! Rút binh khí của các ngươi ra, cùng nhaugiết đàn thú, tuyệt đối không để bọn chúng xuống núi giết hại người nhàchúng ta.

Dứt lời hú lên tiếng dài, kiếm sắc bén cầm tay, đứng thẳng nghênhđón. Một yêu thú vừa tới trước mặt, tay chàng quét trường kiếm lên,chiếc đầu đầy lông lá quay tròn trong không trung tạo thành một đườngvòng cung đẹp đẽ, máu tươi như mưa từ trên trời rơi xuống.

Cùng lúc đó, trường kiếm của Ân Tư cũng nhanh như chớp đánh xuống,mũi nhọn lẫm lẫm đâm tới, một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi vang lên,yêu thú đã bị chém làm hai đoạn.

Đàn thú gầm rú như tuyết lở đất rung, khắp nơi rung chuyển, dãy núi run rẩy.

Hơn ba nghìn binh sĩ như ở trong mộng bừng tỉnh, máu tanh kích thíchbản năng cầu sinh của bọn họ, tất cả cùng hò hét, bắt đầu bổ nhào tới.

Hai người Tiêu Thẩm thi triển khinh công tuyệt thế kéo Thẩm Hi Vichạy nhanh, ước chừng thời gian nửa chén trà nhỏ đã tới Hải Vân Tự.

Trong rừng núi nổi lên như sóng lớn, nhưng trong ngôi chùa lại yêntĩnh âm u, không hề có bất cứ âm thanh gì, chỉ có gió đêm ào ào lướtqua, lá cây tuôn rơi thành tiếng càng làm tăng thêm sự trầm tĩnh đếntịch mịch.

Trong tháp cổ không một bóng người.

Thẩm Đa Tinh thấy trong chính điện có yêu khí kịch liệt dâng lên,thầm biết trong điện chắc có huyền cơ, nhưng không tìm được lối vào,trên trán đã đẫm mồ hôi.

Tiêu Vô Cấu thấy thời gian phát độc của Thẩm Hi Vi sắp tới, quá sốtruột, bất chấp mọi thứ vung chưởng mãnh liệt đánh thẳng vào ba tượngthần trong điện, một pho tượng thần ở giữa đổ xuống, phất trần trắngtuyết trong tay tượng hiện ra một đường dài nhỏ.

Thẩm Hi Vi sắc bén nhìn thấy, kêu to:

- Nhìn kìa!

Còn chưa dứt lời, sàn nhà “cách”một tiếng khẽ, ba người vội vàng lui ra sau, dưới đài thần lộ ra một huyệt động đen sâu.

Thẩm Hi Vi đứng gần nhất, định chạy tới, lại bị Tiêu Vô Cấu kéo lại, khẩn khoản nói:

- Tiểu Dung, ở dưới nguy hiểm, muội ở trên này chờ chúng ta, được không?

Thẩm Đa Tình vừa rồi thấy hắn bị nội thương, không quan tâm đến bảnthân mà còn cứu muội muội mình trước, lúc này lại thấy vẻ mặt hắn chânthành, tha thiết, thầm nghĩ: “Xem ra hắn thật tâm thật lòng đối với tiểu Dung, cũng được, nếu bình yên qua được đêm nay, ta sẽ đến Phong gia rút lại hôn ước, thành toàn cho họ.”

Thẩm Hi Vi lắc đầu cắn môi:

- Không! Dù có chết, muội cũng muốn chết cùng huynh.

Thẩm Đa Tình biết tính cách tiểu muội quật cường, bèn cười khổ nói với Tiêu Vô Cấu:

- Đêm nay lành ít dữ nhiều, mọi người cùng nhau đi xuống. Tiêu huynh cẩn thận!

Nói xong, đánh lửa, đi vào mật đạo trước.

Tiêu Vô Cấu bất đắc dĩ đành phải nắm tay Thẩm Hi Vi đi theo sau.

Ba người đi theo bậc thang được chốc lát, trước mắt bỗng nhiên sángrực ánh lửa, bốn vách tường cắm hơn mười cây đuốc đang cháy hừng hực,chiếu sáng mật thất như tuyết sáng.

Mật thất có thể chứa được hơn trăm người, bố trí cực kỳ hoa mỹ lộnglẫy, cầm kỳ thư họa đồ cổ ngọc khí, không gì là không có, bảo khí trongcao quý toát lên sự trang nghiêm, nghiễm nhiên là khí phái của nhà ĐếVương.

## 40. Chương 40

Giữa mật thất có một ám các được bao bởi những tấm rèm thủy tinhtrong suốt, dưới ánh lửa chiếu xuống, mơ hồ nhìn thấy một bóng trắngkhoanh chân ngồi ở giữa, hai tay tạo thành một tư thế kỳ quái, bốn phíabắt đầu có một luồng khí lưu chuyển quỷ dị.

Ba người Tiêu Thẩm thấy tình cảnh đó, cũng ngây người.

Bộ Lưu Tiên cúi đầu cụp mắt đứng bên ngoài tấm rèm, bên ngoài cóngười xông vào, hắn như không nhìn thấy ngay cả mí mắt cũng không nhúcnhích.

Trong ám các yên tĩnh, bỗng có người “ưm” một tiếng, chậm rãi đứng lên, chính là Tiễn Vân công chúa.

Nàng ngước mắt thấy Bộ Lưu Tiên, bèn nhấc tấm rèm lên, mê muội hỏi:

- Lưu Tiên, đây là đâu?

Ba người bên ngoài tấm rèm lúc này mới nhìn rõ, người ngồi giữa mặcbạch y, thân hình gầy gò cao ngất, tóc bạc phơ, trước mặt ông ta đặt một chiếc quan tài bằng thủy tinh trong suốt, trong quan tài nằm một cô gái mặc y phục hoa lệ, đầu đội quan hoa, khuôn mặt diễm lệ vô cùng sốngđộng.

- Lưu Tiên, ngươi làm sao vậy? Vì sao không nói lời nào?

Tiễn Vân công chúa lay người hắn.

Hắn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt quỷ mị, hai mắt liếc nhìn về phía quan tài bằng thủy tinh, như nói: ngươi cứ nhìn rồi sẽ hiểu.

Tiễn Vân nghi hoặc quay đầu nhìn, từ ánh mắt nhìn của hắn, nàng lậptức cứng đờ, toàn thân rúng động không ngừng, một lát mới quỳ rạp xuốngđất, sợ hãi kêu:

- Mẫu thân!

Ba người bên ngoài rèm đều kinh hãi.

Tiêu Vô Cấu bước vào trong rèm, thấy cô gái trong quan tài ước chừngba mươi tuổi, dung mạo tuyệt mỹ, đẹp đẽ cao quý, rõ ràng là nữ vương của triều đại đương thời, bệ hạ Tang Vương.

Hắn quay ngoắt người lại, chỉ vào người trước quan tài, run giọng hỏi:

- Sư phụ, người giết bệ hạ rồi?

Bộ Khinh Trần nhắm mắt không đáp, khuôn mặt tuấn tú trơn bóng ngưngtụ một không khí quỷ huyễn, đôi môi liên tục rung động, nhưng không hềphát ra một âm thanh gì.

Tiễn Vân bỗng nhào tới đánh, lạnh lùng nói:

- Là ngươi giết mẫu thân, ngươi thật to gan, ta phải tru di cửu tộc ngươi!

Người nàng còn chưa chạm tới thân thể Bộ Khinh Trần, lập tức bị mộtthể khí vô hình hất ngược ra ngoài, đụng vào vách tường cứng rắn, ngấtđi.

\*\*\*

Đêm sâu như mực, thiên địa biến đổi, toàn bộ Toàn Hoa Thành yên tĩnh, chỉ có cuồng phong gào thét, quét đất trời rung chuyển, dường như CànKhôn đảo ngược, như muốn lật ngược tường thành.

Lúc này, trên đàn thần tế tự tối cao trong cấm cung chín tầng có haibóng người đứng đó, trông về Kim Việt Sơn xa xa, bão táp nổi lớn làm tay áo dài của hai người bay bay.

- Bệ hạ, gió đêm lạnh, hồi cung được không?

Nữ vương lặng im, một lát sau, dùng giọng nói biếng nhác hỏi:

- Phong công, ngươi là nguyên lão hai triều, ngươi còn nhớ trẫm đăng cơ bao nhiêu năm rồi không?

- Bệ hạ đăng cơ lên làm hoàng đế vào năm Nguyên Võ thứ mười ba, tính đến nay đã.. .mười ba năm rồi.

Phong Thiếu Từ khom người đáp, nghĩ thầm: “Sao bỗng nhiên nữ hoàng đế lại hỏi vấn đề này?”

Nữ vương khẽ nhướn môi cười:

- Vậy thì Phong công nói một chút xem, trẫm, có xứng với chức Hoàng đế này không?

- Bệ hạ anh minh thần võ, vạn dân kính ngưỡng.

Phong Thiếu Từ trầm mặc một chút:

- Chỉ là, có một việc, mong bệ hạ có thể….

Váy dài của nữ vương khẽ tung bay, nói:

- Là Phong công muốn nói đến chuyện Tiễn Vân.

Phong Thiếu Từ quỳ rạp xuống đất:

- Mong bệ hạ khai ân, công chúa điện hạ còn nhỏ tuổi, tuyệt đối không làm chuyện đại nghịch, nhất định là kẻ gian hãm hại.

- Đứng lên đi.

Nữ vương khẽ thở dài, đôi mắt đen sâu nhìn về núi non Kim Việt Sơn xa xa đen như mực, thong thả nói:

- Phong công nói kẻ gian, là chỉ Bộ Khinh Trần đúng không?

Phong Thiếu Từ thất kinh:

- Bệ hạ? Người đã biết..

Nữ vương bỗng nhiên ngửa đầu cười to, thanh âm quanh quẩn trong gió đêm:

- Trẫm là thiên tử, thiên hạ có chuyện gì có thể qua được mắt trẫm.Trừ phi, là trẫm tự nguyện mù, điếc, chết…Thiên hạ này đều thuộc vềtrẫm, cả đời này của trẫm, muốn gì là được cái đó…

Phong Thiếu Từ sợ hãi, cũng không biết phải trả lời ra sao.

Nữ vương chậm rãi quay người lại:

- Phong công, ngươi hãy nhìn trẫm. Không phải sợ, hãy nhìn rõ khuôn mặt của trẫm.

Phong Thiếu Từ do dự ngẩng đầu lên, đón nhận ánh mắt sắc bén của nữvương, nhìn một đường từ trán, hàng mi, mắt, mũi, môi, tận đến khi thấymột nốt ruồi đen nho nhỏ ở dưới cằm, ánh mắt ông bỗng nhiên sững sờ, cómột sự khinh khủng đông cứng trong xương tủy của ông, cả người khôngkhống chế được run lên kịch liệt.

- Trưởng công chúa Tư Lệ?

Khóe môi nữ vương nhếch lên một nụ cười tàn độc:

- Vừa rồi trẫm hỏi ngươi, trẫm đăng cơ bao nhiêu năm? Ha hả, để trẫmnói cho ngươi biết, tính đến ngày hôm nay, trẫm đăng cơ tròn năm năm lẻtám tháng. Ngươi có biết hàng ngày trẫm ngồi trên ghế rồng, đều suy nghĩ gì không?

Nàng thở dài rất khẽ:

- Hàng ngày trẫm đều nghĩ đến một việc. Một mẹ sinh được hai con gái, cùng một gương mặt, cùng địa vị thân thế, vì sao Bộ Khinh Trần hắn chỉthích Thái Tang? Chỉ cần trẫm bằng lòng, trẫm ngay cả ngôi vị hoàng đếcủa nàng cũng có thể cướp lấy được, vì sao lại không đoạt được chút tình cảm?

Nữ vương cười nhạt:

- Ngươi cho là, Bộ Khinh Trần thật sự muốn làm phản sao? Sai rồi! Mục đích hàng đầu của hắn chính là chiêu hồn cho Thái Tang, mưu đồ soán vịchỉ là muốn đánh lạc hướng tầm nhìn của các ngươi, hừ! Các ngươi chorằng, trẫm không biết gì sao? Trẫm cái gì cũng biết, hơn nữa còn biết rõ ràng hơn so với bất cứ ai.

Trong mắt nàng dần dần ngưng tụ một sự điên cuồng tàn bạo khốc liệt:

- Trẫm muốn nhìn xem, Bộ Khinh Trần hắn rốt cuộc yêu Thái Tang baonhiêu? Trẫm muốn sử dụng mấy trăm vạn sinh linh thiên hạ cùng đánh cượcvới hắn, thế nhưng…trẫm đã thua..trẫm thua triệt để…

Nói xong mấy lời cuối thanh âm của nàng dần yếu đi, không nghe thấy, một tia máu từ khóe miệng chảy xuống.

Đêm càng khuya, nhưng toàn thân Phong Thiếu Từ toát mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.

\*\*\*

Trong mật thất thạch bích màu than chì phía trước, có một quái thúthân rắn cánh điệp đang chậm rãi trở mình, hai cánh dài chừng hơn haitrượng, cánh trái màu xanh trong suốt, cánh phải màu lam lạnh, đang theo đôi môi mấp máy liên tục của Bộ Khinh Trần mà bắt đầu cử động rất khẽ.

Cánh chim quái thú mỗi lúc một cử động nhiều hơn, đất lớn như rungchuyển theo, hòn đá trên thạch bích rơi xuống, từng làn khói đen quanhthân yêu thú cuồn cuộn tuôn ra, mặt đất bằng phẳng tại mất thất đượcphong bế nổi lên một làn gió xoáy màu đen.

Bỗng nhiên khắp nơi đen kịt, dường như quay về thời kỳ sơ khai hồnghoang hỗn độn không phân biệt được, hơn mười cây đuốc đang cháy hừng hực tại bốn vách tường cũng không thể chiếu thấu được bóng tối dày đặc.

Trong mật thất yên tĩnh không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió gào thét.

Dưới bóng tối đen sẫm khiến người khác nghẹt thở, không ai nhìn thấyai nhưng có thể khẳng định chính là trên mặt người nào cũng đều có chung một biểu cảm, là sự chấn động, kinh ngạc và kinh hãi vô cùng.

Thẩm Đa Tình không tiếp tục chần chừ nữa, vung đao chém ngang mi tâm, ánh lửa trên đỉnh đầu sáng rực, nhanh chóng đi xuống khuôn mặt ngựcbụng đùi, toàn thân như mặc một y phục lửa. Đột nhiên, chàng hét lớn một tiếng, một đường sáng đẹp đẽ trong nháy mắt xẹt qua mật thất đen kịt,bổ về phía bóng đen dầy đặc kia giống như xé tấm vải gấm.

Đoàn bóng đen kia lập tức bị kìm hãm, tản ra mọi nơi, hộp đen như bịt kín bỗng nhiên mở ra một khe rất nhỏ, chen vào một tia sắc trời, tựanhư một bình sứ đen kịt lặng lẽ nứt ra một đường băng văn.

Trong khối đen kia như có một tinh hồn chập chờn bay về phía quan tài bằng thủy tinh.

Bộ Khinh Trần bừng mở hai mắt, cả người dựng thẳng, áo dài cuồn cuộn, cầm con rối Tiễn Vân công chúa ở trên mặt đất nắm trong tay, một chưởng cắt ngang, cổ tay của Tiễn Vân lập tức phun ra dòng máu, rơi từng giọttrên đôi môi cô gái trong quan tài.

## 41. Chương 41

Những biến hóa liên tiếp đều là xảy ra chớp nhoáng, ba người nhất thời cũng không biết ông ta muốn làm gì.

Thẩm Đa Tình thấy sợi tinh hồn kia sắp sửa gần kề thân thể cô gáitrong quan tài, cũng không biết là ma quỷ gì, vội vàng cong ngón tay bắn ra một đường sáng màu đỏ lửa, thế như chẻ tre.

Bộ Khinh Trần đứng yên bất động, ngón tay thon dài dưới tay áo màu trắng khẽ giật giật.

Không khí bốn phía bỗng nhiên xuất hiện hơi lạnh thấu xương, Thẩm Hi Vi không kìm được khẽ rùng mình hai cái.

Đường ánh sáng màu đỏ lửa được Thẩm Đa Tình bắn ra tức thì khựng lại, tựa như bị một loại băng phong vô hình ngăn chặn lại, bất luận chàngdùng lực thế nào, đường sáng đỏ lửa kia cũng không mảy may nhúc nhích.

Trong mật thất tối sẫm dường như treo một dải lụa đỏ diễm lệ, tạothành đường vòng cung duyên dáng vắt ngang giữa không trung, rực rỡ nhưbăng phách.

Tiêu Vô Cấu vung tay ra trước ngực vẽ một vòng ánh sáng lóa mắt, hétlớn một tiếng, ra sức đẩy song chưởng đi, thân thể Bộ Khinh Trần hơirung động một chút, tay áo lật lên như sen trắng nở rộ, năm ngón tay mởrộng như lá sen nổi trên mặt nước, lăng không đón đỡ.

Chưởng phong nổ lớn kích động khói đen trong mật thất phiêu tán,tiếng gió nổi lên, ngay cả sợi tinh hồn tối tăm mờ mịt kia cũng dườngnhư đứng im một chút. Trong tiếng gió thổi phần phật mang theo tiêngleng keng giòn vang liên tiếp, quan tài thủy tinh đã bị chưởng phong của Tiêu Vô Cấu đánh trúng nát bấy.

Nhanh như chớp, Thẩm Đa Tình thúc đẩy Huyền công, thần quang trongđôi mắt sáng như ngọc, đường sáng đỏ lửa kia tức thì to lớn, phá tanbăng phong, nhanh như chớp bắn trúng phần đuôi của đạo bóng đen kia.

Một sợi khói đen kề sát khuôn mặt mỹ lệ trong sáng của cô gái tức thì tiêu tán không hình không bóng.

Trong khoảnh khắc, cô gái trong quan tài đôt nhiên già đi, vô số nếpnhăn xuất hiện từ trán, khóe môi, đuôi lông mày của nàng, giống như mộtđóa hoa tuyệt mỹ đang héo tàn.

- Không…

Bộ Khinh Trần gầm rú một tiếng như quỷ khóc thần sầu.

Tiếng rống giận đó như hùng binh bị thương, làm cho thạch bích chấn động, bụi rơi lả tả.

Ông ta nhào tới ôm lấy thân thể cô gái, nước mắt như hạt châu rơixuống, tóe ra trong suốt dưới mặt đất, không phân biệt là lưu quang, hay là ánh lệ?

Nỗi bi thương to lớn từ bên trong thấu ra bên ngoài đã hoàn toàn làmông ta tê liệt, nét mặt đau đớn giống như hoa lan bất chợt bị vò nátbấy, trán, mũi, môi tuấn nhã sáng bóng của ông ta đột nhiên khô héo, gãy nứt, nhỏ gầy, không có một chút biểu cảm gì.

Dòng chảy ký ức được bao bọc kín bởi hoa tuyết băng lạnh sắc bén, bất chợt cuồn cuộn trào dâng.

Đã bao nhiêu năm nay, ông trầm luân trong bi ai của số mệnh, toàn bộsự tịch mịch trở thành huyết dịch, ông dùng máu và nước mắt của mình,tưới vào tinh phách, không tiếc hàng ngàn hàng vạn sinh linh để tế điện, tâm huyết tròn năm năm giờ khắc này toàn bộ lại hóa thành bọt nước.

Nỗi đau đớn này không lời nào có thể diễn tả được.

Trong yên lặng trường cửu, sự tuyệt vọng cùng với sự bi ai cùng cựcthấu xương đã kích phát máu điên cuồng bạo loạn, có một thanh âm tạilinh hồn ông đang kêu gào: hãy phá hủy thế giới này, mọi người phải chôn cùng.

Ông ngước mắt lên, mái tóc trắng dài như tơ rối tung tại hai gò má đỏ rực, trong hốc mắt trũng xuống thình lình hiện ra vô số tia máu, hungtàn chiếu thẳng vào Tiêu Vô Cấu.

Tiêu Vô Cấu chưa từng thấy sư phụ có bộ dạng điên cuồng như vậy,trong lòng nảy sinh sự khiếp sợ, không kìm được lui về sau hai bước.

Thẩm Hi Vi vụt tới cầm tay hắn, quát lên:

- Ngươi định làm gì?

Bộ Khinh Trần nhìn nàng một chút, bỗng nhiên ngửa đầu cười to điên cuồng.

Khoảnh khắc, ông ngừng tiếng cười, ánh mắt điên cuồng đỏ như máu xẹt qua từng mặt mỗi người:

- Thái Tang đã chết, tất cả các ngươi đều phải chôn cùng, người nào ở đây, đừng ai mong có thể sống rời khỏi.

Nghe vậy, đôi mắt băng kín như hồ nước của Bộ Lưu Tiên chợt hơi co rút lại.

Thẩm Hi Vi cười nhạt:

- Chúng ta trước hết hãy giết kẻ điên như ngươi đã!

Nói xong, bắn hai hạt châu về phía hai mắt ông ta.

Tiêu Vô Cấu quát to:

- Không nên!

Còn chưa dứt lời, hạt châu đã quay ngược bắn về phía hai mắt nàng.

Tiêu Vô Cấu vội vàng vung chưởng đẩy nàng ra, hai hạt châu bắn xuyênqua vai hắn, mang theo máu tưới khảm nhập vào trong thạch bích phía sau.

Hắn chán nản quỳ xuống, cố nén sự đau đớn:

- Sư phụ, mạng của Vô Cấu là do sư phụ ban cho, giờ xin trả lại sưphụ, chỉ cầu mong sư phụ hãy giao ra thuốc giải “Hủ thi hóa cốt phấn”…

Bộ Khinh Trần nhấc chân đá hắn ngã lăn ra:

- Thuốc giải? Ha ha…Thuốc giải đã sớm bị ta thiêu hủy rồi, ngươi rấtyêu cô ta đúng không? Vậy thì hãy từ từ mà chờ, tận mắt thấy cô ta hóathành một bãi nước đen như thế nào đi.

Thẩm Đa Tình nghe vậy toàn thân run lên, thất thanh:

- Tiểu Dung, muội trúng độc?

Thẩm Hi vi như không nghe thấy, vội vàng điểm bảy tám huyệt vị trên hai vai của Tiêu Vô Cấu, ôm lấy hắn nước mắt tuôn như mưa.

Bộ Lưu Tiên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười:

- Cô ta trúng “Hủ thi hóa cốt phấn”, chỉ còn sống hai canh giờ nữa thôi.

Thẩm Đa Tình ngây người.

Bộ Khinh Trần vung hai tay áo lên, kình phong trong mật thất xoayquanh mình, hàn khí dày đặc nổi lên, mấy người đều cảm thấy như hầm băng giá lạnh nhập vào giữa mùa hè nóng bức khiến ai cũng rùng mình.

Thẩm Đa Tình như ở trong mộng bừng tỉnh, một nỗi bi phẫn xông lênngực, nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao đâm thẳng vào yết hầu ông ta. Bộ Khinh Trần cười nhạt, song chưởng lật lại lòng bàn tay, chưởng tâmphá vỡ lực, vô cùng sắc bén.

Chàng bị chưởng phong hùng hậu đánh bay ra mấy trượng, va vào thạch bích, miệng hộc máu tươi.

Trong lòng chàng kinh hãi, biết công lực của Bộ Khinh Trần đã đạt đến trình độ siêu phàm, binh khí sắc bén khó có thể làm ông ta bị thương,bén quăng bảo đao đi, cắn hai ngón giữa, tay trái điểm thành quyết giữangực, ngón tay phải điểm nhẹ tại mi tâm, chậm rãi vẽ một đường vòng tròn trên trán.

Thẩm Hi Vi thấy động tác tay của ca ca, đó là Ngục ấn quyết cấm dùng của Mật Tông, lập tức cả kinh hồn bay phách lạc.

Ngục Ấn quyết này tu luyện bởi máu để tế linh hồn người chết, uy lựcđương nhiên cương mãnh vô địch, nhưng nếu không thể đả thương địch thủ,thì sẽ phản ngược lại bản thân.

Nàng không kịp ngăn cản, đã nghe một tiếng nổ ầm ầm, kéo dài trongmật thất mãi không thôi, gió lạnh tiêu điều như cuồng, mắt không thểnhìn thấy gì, chỉ bằng trực giác cảm nhận được vách tường bốn phía vô số đá rơi xuống, quanh người bỗng nhiên lạnh băng khốc liệt như băng thiên tuyết địa, mặt đầu tay chân như đông cứng thành băng, rồi đột nhiên lại như rơi vào trong lửa cháy nóng rực, da cháy thịt đau, cứ như vậy vòngđi vòng lại, nàng cảm thấy ngực lúc nóng lúc lạnh, đau đớn không chịunổi, gần như muốn khóc gào lên.

Bỗng nhiên, trong tiếng vang ầm ầm không dứt, ẩn chứa một tiếng xégió khác nổi lên, thanh âm ngắn ngủi mà bén nhọn, chỉ vang lên mộttiếng, kình lực của đạo băng hàn kia chợt giảm dần rồi mất hẳn.

Thẩm Hi Vi mở mắt ra nhìn, thấy ngực Bộ Khinh Trần cắm một đoạn tênngắn màu đen tuyền, khóe miệng có vết máu đỏ, khuôn mặt được che phủ một tầng sương lạnh nhàn nhạt. Lại nhìn thấy mặt Thẩm Đa Tình trắng nhợtnhư tờ giấy, đường tròn đỏ giữa trán dần dần yếu đi rồi biến mất, làdấu hiệu huyết chú đã trở về vị trí cũ.

Lúc này nàng mới yên lòng thở phào một hơi.

Bộ Khinh Trần chậm rãi xoay người, trong ánh mắt dài nhỏ sáng quắc thô bạo bức thẳng Bộ Lưu Tiên.

Bộ Lưu Tiên vẫn đứng thẳng, ánh mắt như hàn đàm nhìn thẳng ông ta.Lần đầu tiên, hắn không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt của nghĩa phụ, thầntình trong ánh mắt vô cùng phức tạp, tựa như có lời đối thoại mà chỉ cóhai người họ mới có thể hiểu được.

Ánh sáng trong mắt Bộ Khinh Trần dần dần yếu đi, thay vào đó là mộtsự bi thương lẫn sự thất bại thất vọng tàn khốc. Ông bỗng nhiên hét lớnmột tiếng, dùng tay vỗ mạnh vào ngực mình, một dòng máu tươi dâng lên,giống như cuồng phong cuốn sạch tất cả.

Còn mũi tên ngắn kia xuyên qua cắm vào phần đuôi của quái thú giữa thạch bích.

Mọi người chỉ nghe được một tiếng kêu thê lương như núi lở, nhamthạch trên thạch bích rơi xuống như mưa, rung chấn khiến trong ngực bụng mọi người nhào lộn, nội lực của Thẩm Hi Vi yếu hơn, bị chấn động đếnngất đi.

## 42. Chương 42

Thẩm Đa Tình vừa kiệt quệ nội lực, chỉ thấy trong đầu ong ong, vộivàng bế Tiễn Vân công chúa trên mặt đất lên, chạy vội tới bên Tiêu VôCâu, hỏi:

- Tiêu huynh, ngươi thế nào?

Hai vai Tiêu Vô Cấu bị thương, nhưng chưởng lực vẫn đẩy cho Thẩm HiVi, lúc này thấy hai cánh dài hơn hai trượng của quái thú đã lớn chạmphá tường đá, kinh hãi hô lên:

- Ta không sao, yêu thú sắp ra rồi, mau ngăn cản nó!

Vừa nói xong, phía trên mật thất vang lên tiếng nổ như sấm sét, gầnnhư sụp xuống. Ngay sau đó là tiếng ầm ầm liên tiếp, vô số tảng đá từtrên đỉnh rơi xuống, trong nháy mắt đã phá hỏng cửa ra.

Sắc mặt Bộ Lưu Tiên khẽ biến đổi, trong lòng biết ngôi chùa đã đổ,vội vàng thả người tới bên trong bình phong duy nhất còn đứng vững, song chưởng đánh ra, bình phong bỗng nhiên đảo ngược mở ra, trên sàn nhà màu than chì nứt ra một đường hầm.

Hắn đang định đi vào đường hầm, chợt thấy một luồng kình phong cươngmãnh đập vào mặt, cánh lớn của quái thú quét ngang tới, liền vội vàngthả người nhảy lên, nào ngờ cánh thú dù khổng lồ nhưng cực kỳ linh hoạt, nhanh nhẹn hất lên ra sức chụp lên đầu hắn. Thân ảnh hắn biến ảo nhưchớp, tay dâng lên một quầng sáng màu tím lạnh đánh về phía thân thểquái thú bị hãm sâu tại thạch bích, hai chân móc ngược đoản tiễn tạithạch bích, ra sức rút ra ngoài, đoản tiễn vút ra bắn vào giữa cánh trái của quái thú.

Quái thú đau đớn gào lên thê thảm, toàn bộ mật thất rung động không ngớt, đất đá rơi xuống.

Thẩm Đa Tình trong hoảng loạn thấy Tiễn Vân vẫn còn hơi thở, lập tứcđiểm mấy đại huyệt trên người nàng, vận công truyền nội lực vào trong cơ thể nàng.

Lúc này, Tiêu Vô Cấu ôm Thẩm Hi Vi tránh hai tảng đá lớn, thấy giữatrán nàng mơ hồ hiện ra một vầng sáng đen nhạt, rõ ràng là độc tính đãphát tác, cả người tức thì lạnh toát, ánh mắt dại ra, choáng váng.

Hắn ngây người nửa khắc, bỗng thấy hai cánh của quái thú từ lâu đãthoát khỏi thạch bích, đang giáp công Bộ Lưu Tiên, hai cánh huyễn lệ màu lam trong suốt lăng không chuyển nhanh, như sóng lớn dập dềnh, tràn đầy màu sắc lưu chuyển, ánh sáng lóa mắt, nhưng lại khiến người khác kinhtâm động phách, sức lực cương mãnh sắc bén đập cánh làm cho đất đá rơiđầy như mưa tại mật thất. Bộ Lưu Tiên túc trí đa mưu mà nhất thời cũngkhông thoát thân được.

Lúc này Tiêu Vô Cấu đã không còn hy vọng, thấy từng khối đá lớn lănxuống đường hầm tối đen, nếu đường hầm này cũng bị chắn kín, sợ là không thể ra được. Tiểu Dung đã chết, ta cũng tuyệt đối không muốn sống nữa,cứ để chúng ta chết ở chỗ này, cần gì phải để những người khác chếttheo?

Tâm ý hắn đã quyết, lập tức thả người bay lên, hai chân lăng không nhắm ngay cánh quái thú đá liên tục hơn mười cước, hét lớn:

- Lưu Tiên, Thẩm huynh, các ngươi đi mau! Để ta đối phó với yêu thú này!

Bộ Lưu Tiên thừa cơ bứt ra lui nhanh, thả người nhảy xuống đường hầm, hắn đang ở giữa không trung, bỗng nhiên bắn một đường sáng xanh về phía Tiêu Vô Cấu.

- Ngươi thật độc ác!

Thẩm Đa Tình quát lên, vội vàng đề khí lăng không bay nghiêng tới,tay với ra bắt lấy ánh sáng xanh kia, xúc tua trơn tuột lành lạnh, bấtgiác rùng mình, vội cúi xuống nhìn, đó là một bình thủy tinh cực nhỏ,bên trong bình có một viên đan hoàn màu xanh.

Chẳng lẽ là thuốc giải? Chàng kinh ngạc nghi hoặc, lại thấy gương mặt muội muội đen thẫm, trong lòng hoảng hốt, lập tức đưa lục hoàn này chonàng ăn.

Trong phút chốc, sắc mặt Thẩm Hi Vi khá lên, ho nhẹ một tiếng tỉnhlại. Nàng mở hai mắt liền nhìn thấy thân thể khổng lồ của quái thú đangcuốn lấy thắt lưng Tiêu Vô Cấu, lập tức sợ hãi bật kêu lên, nhảy dựnglên, bắn một hạt châu về phía quái thú.

Thể lực của Tiêu Vô Cấu đã chống đỡ hết nổi, bỗng nhiên thấy dungnhan nàng tỏa sáng, trong lòng vui sướng, cũng không biết có sức mạnh từ đâu, thắt lưng rung lên, chân giơ lên quá đầu, đá thật mạnh vào đầuquái thú. Quái thú bỗng kêu lên một tiếng thê thảm, hắn chợt phát giácbên hông buông lỏng, cả người tức thì rơi xuống.

Thẩm Hi Vi thấy rõ ràng, biết hắn đã đá vào Thất thốn của xà, đột nhiên trong đầu lóe lên, lớn tiếng:

- Muội biết rồi, thân rắn cánh điệp, Thất thốn, tử huyệt của nó là thất thốn.

Nghe vậy, hai mắt Tiêu Vô Cấu và Thẩm Đa Tình cùng sáng rực, gật đầu với nhau, nhún người nhảy lên.

Lòng bàn tay Thẩm Đa Tình nhả ra ánh lửa đỏ, cùng bắn về phía haicánh của quái thú, Tiêu Vô Cấu nhấc chân đá vào thất thốn của nó.

Hai con ngươi cực lớn của quái thú phát ra ánh sáng tàn bạo, như đoán được ý nghĩ của hai người họ, cánh trái che ngực đỡ cú đá của Tiêu VôCấu, cánh phải vội lật lại như quạt, kình phong xuyên khắp phòng, hóagiải chưởng lực của Thẩm Đa Tình gần như không còn. Quái thú được baobên trong cánh trái, cánh phải bên ngoài, ngược lại đã bao lấy hai người Tiêu Thẩm ở trước người, thân rắn phứt chốc trườn ra, quấn chặt lấythân thể hai người.

Bọn họ đều cảm giác một áp lực sập tới, không thể động đậy. Tiêu VôCấu bỗng nhiên thoáng thấy mũi tên ngắn trên cánh trái quái thú, tronglòng khẽ động, khẽ gọi:

- Thẩm huynh, tiễn!

Thẩm Đa Tình lập tức hiểu ý, hét lớn một tiếng, song chưởng nóng rựcánh lửa đỏ mãnh liệt căng ra mấy trượng, cánh thú sợ bỏng, đập dữ dội,Tiêu Vô Cấu thừa cơ rút mũi tên ngắn từ trên cánh trái, nhanh chóng luira, đang ở giữa không trung, chợt thấy một bộ huyền cung bay tới trướcmặt, vội vàng đưa tay đón lấy.

Thẩm Hi Vi kêu lên:

- Mau bắn nó!

Toàn thân Thẩm Đa Tình bị quái thú quấn lấy, sắc mặt tím đen, hô hấpkhó khăn. Cái đầu lớn màu đỏ tươi tím xanh của quái thú giãy giụa méomó, sắp phá tường ra được.

Ranh giới nghìn cân treo sợi tóc.

Tiêu Vô Cấu gập tay kéo cung như trăng đầy tháng, dây cung rào ràovang lên, mũi tên sắc bén phá không bắn ra, một đường sáng nhanh như tia chớp giống như hải thiên nhấp nhô, xuyên qua thạch bích, cắm vào thấtthốn tại thân rắn, không lệch chút nào.

Theo một tiếng thê lương gào thét, toàn bộ Kim Việt Sơn đều chấn động.

Toàn bộ đầu quái thú khựng lại hiện gồ lên trên thạch bích, sau đótừng tấc từng tấc rơi xuống, khắc sâu, cho đến hư vô, hai cánh huyễn lệmàu xanh lam trong suốt nhanh chóng héo rút, chậm rãi hóa thành từng sợi khói nhẹ, khói đen ngập đầy mật thất tức thì trong nháy mắt tiêu tán đi mất.

Gió mạnh tiêu điêu cuồn cuộn bỗng nhiên trở nên yên ả.

Ba nghìn binh sĩ dưới chân núi Kim Việt Sơn lúc này chỉ còn chưa đếnmười người, mà bọn họ đối mặt cũng là hơn ngàn vạn yêu thú tinh quái,vẫn còn có vô số yêu thú đang từ bốn phương tám hướng như thủy triềuxông tới.

Cả người phong Thác Hi ngoại trừ đôi mắt đen như chấm mực ra, còn lại toàn bộ đều là màu đỏ, máu thú máu người hỗn tạp, tụ lại tầng tầng lớplớp trên người, mùi tanh nồng nặc khiến chàng chỉ muốn nôn mửa.

Ân Tư quỳ trên mặt đất, thở hồng hộc như trâu, trừng mắt nhìn yêu thú như châu chấu đang mãnh liệt xông tới, trong mắt đã ánh lên tia tuyệtvọng, thanh âm nhỏ tới mức khó mà nghe thấy:

- Nhiều quái vật như vậy, ngay cả ông trời cũng không cứu được chúng ta.

Phong Thác Hi cầm kiếm ngửa mặt lên trời gầm lên giận giữ, nhắm haimắt lại tiếp tục nhào tới, nhưng lực đạo lại như đá chìm đáy biển, giống như chém vào khoảng không.

Chàng mở bừng hai mắt ra, thấy mây đen dày đặc bốn phía bỗng nhiêntản mạn khắp nơi, thiên địa chớp mắt lại trong sạch rõ ràng, trong vắt,gió đêm nhè nhẹ thư thái.

## 43. Chương 43

Nếu không phải trong rừng la liệt vô số thi thể, chàng như sẽ hoàinghi, màn máu tanh bạo ngược vừa rồi rốt cuộc là có từng xảy ra haykhông?

Chàng ngây người chốc lát, bỗng hiểu ra: “Thẩm Đa Tình đã thành công rồi!”

Sau đó thì cả người như thoát xác ngã bệt xuống đất.

Thẩm Hi Vi đỡ Tiêu Vô Cấu, Thẩm Đa Tình bế Tiễn Vân công chúa, bốnngười ra khỏi mật đạo, thấy mặt trời bắt đầu mọc hướng đông, toàn bộđỉnh núi đã được ráng hồng đỏ rực sáng lạn chiếu lấy, ngàn vạn ánh vàngxuyên thấu qua tầng mây rọi xuống nhân gian.

Ba người sống sót sau tai nạn, bùi ngùi thật lâu không nói gì.

Một lát, Thẩm Đa Tình đột nhiên nói:

- Kỳ lạ, rõ ràng Bộ Khinh Trần nói thuốc giải đã bị hủy rồi, Bộ Lưu Tiên từ đâu mà có?

Thẩm Hi Vi nghe vậy cũng chau hàng mi thành hình trăng non:

- Đúng vậy, sao hắn lại đưa thuốc giải uội?

Tiêu Vô Cấu yên lặng một chút, trong đôi mắt đen kịt dâng lên sự ưu thương khó hiểu, than khẽ:

- Tâm tư của Lưu Tiên, sợ rằng ngay cả sư phụ cũng khó dò. Từ nhỏ hắn đã e ngại sư phụ, không ngờ hắn dám bắn một tiễn trí mạng với sư phụ?

Ba người một lần nữa lại rơi vào yên lặng.

Bỗng nhiên Thẩm Đa Tình lại sợ hãi, nếu Bộ Lưu Tiên không bắn ra mũitên đó, chàng thật không biết mình còn mạng để đứng ở chỗ này không?Thiên hạ này sẽ có cục diện thế nào?

Có lẽ, đây là nhân sinh, vĩnh viễn tràn ngập những điều ngoài ý muốn, tràn nhập khả năng mà không thể lường trước được, mà con người, vĩnhviễn cũng sẽ không biết số phận đến tột cùng sẽ an bài cái gì ình.

- Đây là nơi nào?

Tiễn Vân công chúa tỉnh lại, ngón tay day huyệt thái dương, nhíu mày hỏi:

- Vì sao đầu ta đau như vậy?

Tiêu Vô Cấu trả lời:

- Nơi này là Kim Việt Sơn, công chúa điện hạ!

Tiễn Vân nhìn ba người, rồi chỉ vào Thẩm Hi Vi, nói:

- Ngươi, ta biết, nhưng hai người họ là ai?

Nàng chưa từng gặp Thẩm Đa Tình, còn Tiêu Vô Cấu đã được Phong DậtQuân dịch dung, trở thành một tiểu thương, cho nên nàng không nhận ra.

Thẩm Hi Vi từng trải qua chiến loạn biên quan, bản thân cũng đã trảiqua ranh giới sinh tử, lòng háo thắng trước đây đã giảm đi phân nửa, chỉ vào Thẩm Đa Tình, cười nói:

- Huynh ấy là ca ca của ta, còn về người này là…

Nàng vừa nói vừa ôm chặt cánh tay Tiêu Vô Cấu, hơi ngước lên nhìnhắn, hai mắt dịu dàng như nước, giống như mười bảy năm qua, sinh mệnhcủa nàng đều là một cây đằng dài dặc, chỉ có lá cây đơn điệu, tận đếnkhi gặp hắn, mới chậm rãi nở ra một đóa hoa kiều diễm, sinh động và viên mãn.

- Là trượng phu tương lai của ta.

Tiêu Vô Cấu nghe vậy, trong lòng mừng vui như điên, cả ngươi như thạch điêu ngây dại nhìn nàng.

Tiễn Vân kinh ngạc chốc lát, bỗng kêu lên:

- A, ta nhớ ra rồi, Lưu Tiên đâu? Lưu Tiên ở đâu?

Thẩm Hi Vi nói:

- Không biết, hắn sớm đã bỏ chạy rồi.

- Ta biết rồi!

Tiễn Vân buồn bã, nghẹn lời:

- Ta biết, nhất định là hắn đã mang Lãnh hộ vệ đi rồi.

- Lãnh hộ vệ?

Thẩm Đa Tình thất kinh:

- Ngươi nói Lãnh hộ vệ? Nàng còn sống?

Vẻ mặt Tiễn Vân thất thần, như không nghe chàng nói gì.

Thẩm Đa Tình ôm bờ vai nàng, run giọng hỏi:

- Lãnh hộ vệ ở đâu?

Tiễn Vân bỗng kêu lên:

- Xe ngựa, cô ấy ở trong xe ngựa. Chắc chắn Lưu Tiên đã mang cô ấycao chạy xa bay rồi. Hắn tình nguyện yêu một thị vệ tầm thường chứ không thích ta.

- Xe ngựa?

Thẩm Đa Tình bỗng xoay người lao như bay xuống chân núi.

Tiêu Vô Cấu và Thẩm Hi Vi đều nhìn nhau, không hiểu. Thẩm Hi Vi thầm nghĩ: “Chẳng phải Lãnh hộ vệ là đàn ông sao?”

Thẩm Đa Tình lao đi như gió, vừa tới dưới chân núi Kim Việt Sơn, gặpPhong Thiếu Từ dẫn theo một đội nhân mã hội hợp với Phong Thác Hi ở dưới chân núi.

Hai người gặp chàng thì mừng rỡ, không ngờ lại thấy Thẩm Đa Tình hỏi:

- Có thấy một chiếc xe ngựa xuống núi không?

Cha con họ Phong đều sửng sốt, chàng lại hét lớn:

- Có thấy một chiếc xe ngựa xuống núi không?

Lúc này, có một binh sĩ đáp:

- Vừa rồi hình như có một xe ngựa đi về hướng đông.

Thẩm Đa Tình nghe vậy lập tức phi thân đoạt một con tuấn mã, lao vút như kim quang đi về hướng đông.

Phong Thiếu Từ nhíu mày:

- Chuyện gì vậy?

Thẩm Đa Tình một mạch phi ngựa đi về hướng đông, không để tâm tới tốc độ, chàng chỉ cảm thấy một nơi nào đó trong cơ thể mình đang từ từ xóimòn.

Địa thế Toàn Hoa Châu bằng phẳng, chàng một đường bôn ba, cho đếnhoàng hôn thấy xa xa là biển lớn mênh mông mù mịt vô biên vô hạn. Bêncạnh biển có một chiếc xe ngựa màu đen, trên ngoài khơi xa, mơ hồ có một con thuyền đang giương buồm, dần dần biến thành một chấm đen, rồi biếnmất hẳn.

Chàng ngẩn ngơ đứng trên tảng đá, sau một lúc lâu, tận đến khi trênbiển chỉ còn một màu đen kịt mới xoay người tìm ngựa, chợt một mùi thơmthấm sâu vào phổi, ngẩng lên mượn ánh trăng sáng để nhìn, thấy trên vách đá có một cây hoa đào nở rực vô cùng kiều diễm.

Một đêm, Thẩm Đa Tình từ trong mộng tỉnh lại, nhớ lại lần cuối cùnggặp Lãnh Quan Ngữ, thiếu nữ có đôi mắt sáng đôi môi đỏ thắm, dung nhantuyệt thế, khiến người khác không dám nhìn gần.

Ánh trăng sáng mềm mại chiếu lên người nàng, ấm áp khiến người khác muốn khóc.

Mùa hạ năm Nguyên Võ thứ hai mươi sáu, Tang vương băng hà, Tiễn Vân đăng cơ xưng đế, định niên hiệu là Tĩnh Hòa.

Khi nàng ngồi uy nghiêm trên điện, công chúa ngang bướng ngày xưadường như trong một đêm đã trưởng thành. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghịlướt qua triều đình, qua văn võ cả triều, tựa như thấy thiếu niên có ánh mắt lạnh như nước kia, đó là nỗi đau nhức vĩnh viễn trong lòng nàng.

Mùa thu năm Nguyên Võ thứ hai mươi sáu, tin chiến thắng biên quan,Phù Phong quốc rốt cuộc đã rút binh xin hàng, cúi đầu xưng thần. Tiếcnuối chính là, thủ lĩnh Tiêu Vô Cấu lúc giao chiến với danh tướng PhùPhong quốc Mộ Dung Thùy đã bất hạnh trượt chân ngã xuống Tuyết Phong,thi cốt không còn. Phó tướng Kha Nhung chiến công hiển hách, được phonglàm Đại tướng quân.

Đêm đó, vị Đại tướng quân trẻ tuổi này từ chối tiệc chiêu đãi, đithẳng đến Phong Thiên phủ, đặt một chiếc nhẫn ngọc bích giao cho NhiếpChính Công Phong Thiếu Từ, quỳ rạp xuống trước mặt ông, khóc ròng khôngthành tiếng:

- Nếu không phải Dật Quân công tử vì cứu thuộc hạ, thì cũng không đến nỗi bị ngã xuống Tuyết Phong…

Phong Thiếu Từ xoay người sang chỗ khác, cả người luôn vững như TháiSơn rung động không ngừng, sự đau đớn lặng lẽ này chấn động mỗi người ởđây.

Tiêu Vô Cấu nắm chặt tay Thẩm Hi Vi, cùng quỳ xuống.

Một lúc lâu, Phong Thiếu Từ xoay người lại, đưa chiếc nhẫn ngọc bích đặt vào lòng bàn tay Thẩm Hi Vi:

- Đây là vật đính hôn của hai nhà Phong Thẩm, Dật Quân đã chết, hôn ước đương nhiên vô hiệu, cháu cầm lấy đi.

Thẩm Hi Vi cầm chiếc nhẫn ngọc trong tay, nước mắt tuôn rơi.

Phong Thiếu Từ nâng Kha Nhung dậy, ngẩng lên nhìn ánh trăng ngoài đình, khẽ than một tiếng.

Ông biết, có một số việc không thể thay đổi, kể cả Lệ Vô Song, MộDung Thùy, Tiêu Vô Cấu…Đương nhiên, sẽ không ai biết người này thật rachính là đứa con trai bất kham phóng túng của ông, khi cái tên như sấmbên tai trên bia mộ này tìm về thì kiêu tử và chiến binh của một thế hệmới đang tiếp tục ma thương thử kiếm, một lần nữa bước lên vũ đài lịchsử của chiến tranh, xương trắng khắp nơi.

- End-

Lời cuối của mình: Trong truyện này, mình thích nhất là Phong DậtQuân, mình không hiểu câu kết ý tác giả là gì lắm (thực sự là vậy) nhưng mình tin Dật Quân không chết, là anh ấy cố tình như vậy để thành toànnốt cho Hi Vi và Tiêu Vô Cấu. Mình rất thích tính cách, con người củaDật Quân.

Không hiểu sao mình luôn cảm thấy Phong Thiếu Từ có bóng dáng của Lâm Thiếu Từ (có lẽ là gần như trùng tên).

Mình cũng tiếc cho Thẩm Đa Tình và Lãnh Quan Ngữ. Nhưng việc tác giảđể Lãnh Quan Ngữ theo Bộ Lưu Tiên, mình thấy cũng được lắm. Mình cũngkhá thích Bộ Lưu Tiên.

Mình có đặt lại tiêu đề chương, vì truyện này để lâu, các bạn không ngại hãy đọc lại từ đầu để cảm nhận nó nhé.

Cuối cùng là cáo lỗi các bạn vì đã ngâm truyện này lâu như vậy, mấy ngày tết mình đã tranh thủ dịch một lèo cho xong.

HẾT

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ao-mong-tru-yeu*