Chờ Một Nàng Hồ Ly

Table of Contents

# Chờ Một Nàng Hồ Ly

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Tôi rất ngốc, thật đấy. Nhưng ai mà chưa từng qua thời tuổi trẻ chứ? Ai lúc trẻ mà chưa từng làm chuyện dại dột chứ? Tôi chẳng qua chỉ là ngốc hơn người khác một tí thôi. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cho-mot-nang-ho-ly*

## 1. Chương 1

Tôi rất ngốc, thật đấy.

Nhưng ai mà chưa từng qua thời tuổi trẻ chứ?

Ai lúc trẻ mà chưa từng làm chuyện dại dột chứ?

Tôi chẳng qua chỉ là ngốc hơn người khác một tí thôi. . . .

Cô gái mặc áo hồng ấy nói: “Ta là hồ ly tinh, cậu muốn tin hay không.” Vừa nói vừa đung đưa cái đuôi cáo.

Tôi đương nhiên là không thể tin được, tuy là thầy thường nói với chúng tôi là phải trảm yêu trừ ma, nhưng mà cái loại “yêu ma” này thông thường là chỉ bọn ác bá làm càn làm bậy, chứ không phải yêu ma quỷ quái thực sự. ..

Nhưng mà cái đuôi cáo đang ngo ngoe kia thì là chuyện gì nhỉ?

Lúc đó, tôi mới chỉ 13 tuổi, nàng xem ra là tầm 16-17 tuổi đi, tuy là nàng tự xưng mình 500 tuổi.

Cô hồ ly tinh áo hồng này dùng bộ móng dính đầy mỡ … hai tay xé phanh con gà rán nhỏ, ngoạm lên trông rất mất hình tượng. Nếu nàng không có cái tướng ăn như này, tôi đây không thể không nói một câu, nàng rất ưa nhìn.

Cổ tích có kể, yêu tinh bộ dạng xinh đẹp đều rất xấu xa. Nếu nàng là yêu tinh, vậy chắc chắn là một yêu tinh rất xấu. Nàng nhếch mặt, liếc nhìn tôi, trêu tức nói: “Cậu cũng muốn ăn hả?” .

Tôi lắc đầu, bụng kêu òng ọc một tiếng, nàng cười giễu cợt: “Tiểu đạo sĩ nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo!” Nói xong ném nửa con gà lại, tôi vội vàng tiếp lấy, nhịn không nổi sự hấp dẫn, cắn một miếng. .

Tôi đã ba ngày nay không được ăn uống tử tế, đất Thục hoang vắng, tôi theo thầy vân du tứ hải, kết quả không cẩn thận lạc thầy, lạc đường, mới có thể chạm mặt cô hồ ly tinh này. .

Ăn xong nửa con gà, tôi cuối cùng mới coi là khôi phục lại chút sức lực, nàng nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên mỉm cười, đứng dậy, vỗ vỗ tay nói: “Tôi phải đi, cậu tự giải quyết nhé.” .

Tôi nhìn chằm chằm cái đuôi cáo của nàng, nàng xì tôi một tiếng, đỏ mặt nói: “Tiểu sắc lang, nhìn chằm chằm mông thục nữ là rất bất lịch sự!”.

Sắc lang: kẻ biến thái, yêu râu xanh, cơ mà “yêu râu xanh” thì nghe nặng nề quá ;))

Yêu tinh này thật là … làm gì có thục nữ nào có thể treo chữ “mông” bên miệng chứ. Tôi trừng mắt liếc nàng một cái, tiếp tục nhìn.

“Được rồi, được rồi.” Nàng túm lấy cái đuôi phất phơ, cười tủm tỉm nhìn tôi, “Tôi thấy cậu cũng lạc đường lâu lắm rồi, mỗi ngày làm một việc thiện, tôi đưa cậu ra ngoài nhá.” .

Mắt tôi sáng lên, trong lòng vui vẻ, nhưng lập tức lại cảnh giác lắc đầu. Cổ tích có nói, hồ ly tinh đều lừa đồng nam đồng nữ vào tròng như vậy cả.

Nàng hừ một tiếng, “Tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú, không muốn thì thôi đi.” .

Nói xong xoay người đi luôn. .

Áo hồng của nàng thật bắt mắt, tôi ngu ngơ cứ thế theo đuôi, tôi nghĩ tôi nhất định là bị hạ giáng đầu thuật, nếu không làm sao có thể cứ thế theo nàng tới động hồ ly. . . .

Thật là động hồ ly, bên trong còn một con tiểu hồ ly trắng như tuyết, vô cùng thân thiết nhảy vào trong lòng nàng, thè cái lưỡi hồng hồng liếm lòng bàn tay nàng. Nàng cười ha ha, tôi hỏi: “Hồ ly hồng mà có thể sinh ra hồ ly trắng ư?”

Nàng liếc xéo tôi một cái, cười nói: “Cậu nói xem?” .

Tôi cũng đâu phải hồ ly, làm sao mà biết được? .

Tôi vỗ tay nói: “Tôi biết rồi, chồng cô là hồ ly trắng!” .

Nàng xì một tiếng khinh bỉ, đỏ mặt nói: “Cậu mới có chồng ấy!” .

Tôi làm sao có thể có chồng được, nếu có, cũng là vợ chứ. .

Nàng cho tiểu hồ ly ăn thịt gà, xong xuôi mới nói với tôi: “Tôi thấy cậu tuổi còn nhỏ mà đã có kinh nghiệm như vậy cũng không dễ dàng, thuộc môn phái nào?”

Tôi nhìn nàng cảnh giác trong chốc lát, đáp: “Vân Đô môn.” .

Nàng gật gật đầu, bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Đại môn phái đấy nhỉ.” .

Tôi ưỡn ngực đắc ý. “Phải!” .

Ý cười trong mắt, nàng nói: “Nghỉ một đêm đi, mai tôi đi chợ, mang cậu ra khỏi rừng.” .

Đêm đó, chúng tôi một người hai hồ ly cùng ngủ trong sơn động.

Tôi không ngủ được, nhìn chằm chằm cái đuôi của nàng một lúc lâu, nghĩ đó rốt cuộc là thật hay giả? Nghĩ nửa ngày không có kết quả, tôi quyết định tới gần nhìn ngó một chút. .

Tiểu hồ ly bị nàng ôm vào trong lòng ngủ rất say, không thấy tính cảnh giác gì, tôi rón ra rón rén tiến lên, len lén nhìn sắc mặt nàng. Hơi thở nhè nhẹ, môi hồng hồng, hơi nhếch, khóe miệng như có ánh nước lấp lánh, mũi thanh tú, lông mi cong dài … quả nhiên là diện mạo hồ ly tinh.

Ánh mắt tôi trượt xuống cái đuôi của nàng, ngồi xổm xuống, từ từ giơ tay ra, chọc chọc cái đuôi, nó chẳng có phản ứng.

Tôi bạo gan, nhẹ nhàng cầm cái đuôi của nàng, cực kỳ mềm mại, nhịn không nổi sờ sờ, nàng vẫn không có phản ứng, tôi áp sát lại để xem, kéo cái đuôi lên, phát hiện cuối cái đuôi chắc là chỗ xương cụt, dính chặt ở trên quần áo, là dính hay là xuyên qua nhỉ? Tôi nghi hoặc cầm lấy cái đuôi giật nhẹ, quần áo động một chút, nàng chóp chép miệng, dọa tôi phát hoảng. Tay trái tôi lại kéo kéo, tay phải vươn ra để ở chỗ xương cụt, nhẹ nhàng sờ một cái — bị nàng giữ lại! .

“Tiểu sắc lang, cậu định làm gì!” Nàng không biết tỉnh lại từ lúc nào, trừng mắt hạnh nhìn tôi.

Tôi giận dữ nói: “Cô lừa tôi, cái đuôi này là giả!” Cái đuôi này là dính lên! .

Nàng cười hơ hớ, chọc chọc mặt tôi. “Tôi lừa cậu thì làm sao? Cậu cắn tôi hả?” .

Tôi quay đầu nhằm ngón tay nàng cắn một cái, thế mà cắn được, nàng kêu một tiếng, rụt người lại, “Khốn kiếp, cậu cắn thật à!”

Tôi hừ một tiếng.

Nàng lau lau nước miếng trên tay, lại nhìn tôi cười — nàng thật sự rất thích cười, lúc cười mắt cong cong, khóe miệng có lúm đồng tiền nhỏ.

“Tiểu đạo sĩ, cậu thật thú vị.” .

Tôi không cho rằng đây là một lời khen ngợi.

“Thật muốn ăn thịt cậu.” .

Tôi cười nhạt nói: “Cô đừng vờ vịt nữa, tôi biết cô không phải hồ ly tinh!” .

Cô giật cái đuôi ra, ném qua một bên, cười nói: “Thật là một tiểu đạo sĩ.” .

Tôi lại hỏi nàng: “Cô rốt cuộc là loại người nào?” .

Nàng nói: “Tôi là thợ săn ở gần đây.” .

Tôi còn nghiêm túc nói: “Sát sinh là không tốt.” .

Nàng cười nhạo nói: “Vậy cậu nôn nửa con gà ăn lúc nãy ra đây.” .

Tôi câm miệng.

Nàng sờ sờ mặt tôi, lại nhéo một cái nói: “Đi ngủ đi, sáng sớm mai đi chợ.” .

Lúc sắp ngủ, tôi lại hỏi nàng một vấn đề: “Cô rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi?” .

Nàng nói nàng 16 tuổi, lớn hơn tôi 3 tuổi. .

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đi chợ, rất nhiều người nhìn nàng chằm chằm, dù sao nàng thật sự rất đẹp, mấy tên lưu manh vây lại, lộ ra bộ mặt cười dâm đãng với nàng, tôi vừa định rút kiếm tương trợ, nàng đã ba quyền hai cước đánh cho bọn chúng chạy mất hút rồi.

Giữa trưa, nàng mời tôi ăn ba bát mì cay Thành Đô, hỏi: “Cậu có biết về Vân Đô môn như thế nào không?” .

Tôi vừa nhai nhồm nhoàm vừa gật đầu, cuối cùng ợ một cái nói: “Tôi muốn đi tìm thầy.” .

Nét mặt của nàng hơi kì quái, không hiểu vì sao. .

“Thầy của cậu hả … là Tông Chính chưởng môn phải không? Cậu biết ông ấy ở đâu sao?” .

Tôi lắc đầu. .

“Vậy cậu vẫn nên về Vân Đô môn trước đi, bên ngoài rất nguy hiểm, cậu trông lại đáng yêu như vậy.” Nàng nói xong lại nhéo nhéo mặt tôi một trận. Thật ra nàng có lớn hơn tôi là bao đâu, nhưng cứ giả bộ là người lớn, rõ ràng chỉ cao hơn tôi nửa cái đầu.

Tôi khăng khăng nói: “Tôi muốn đi tìm thầy.” .

Nàng bất đắc dĩ nói: “Được rồi, được rồi, cậu đi đi, đi đi.” Lại cho tôi một cái lục lạc, nói: “Bên trong có tử mẫu cổ, nếu cậu gặp nguy hiểm, lắc lắc nó, gần tôi sẽ tới cứu cậu, xa thì tự giải quyết đi. . .” .Tôi nhận lấy lục lạc, thầm nghĩ, nàng làm người tốt cũng không làm tới nơi tới chốn, cái gì gọi là “xa thì tự giải quyết đi”. . .

Ăn cơm xong, chúng tôi mỗi người một ngả, chỉ là không ngờ nhanh như vậy đã lại gặp lại nhau.

Lúc trời sắp tối, nàng thở hổn hển chạy tới bên cạnh tôi, nhìn trái nhìn phải, hỏi: “Cậu làm sao?” .

Tôi nói: “Tôi đói bụng rồi.” .

Nàng nghẹn không còn gì để nói, cuối cùng cũng không nói gì, mang tôi đi hai dặm đường, vô cùng hoang vắng, có một khe suối nhỏ, nàng chỉ có thể bắt hai con cá lên nướng thôi.

Nói thật ra, năng lực sinh tồn dã ngoại của nàng rất mạnh. .

Sau khi ăn xong, nàng nói với tôi: “Cậu tới bây giờ còn chưa chết thật sự là một kỳ tích.” .

Tôi mỉm cười, dùng giọng điệu của thầy đáp lại: “Minh minh chi trung tự hữu thiên ý. . .” .Nàng lại nghẹn không nói được gì.

Minh minh chi trung tự hữu thiên ý: tất cả mọi việc xảy ra đều có an bài, do trời định (đại khái thế :P)

“Cậu rốt cuộc định đi đâu hả? Tôi cũng không thể nấu cơm ba bữa cho cậu.” Nàng nói:

Tôi ngẫm nghĩ, nói: “Thầy nói muốn đi tới nhà một người tên là Lý Lăng.” .

Nàng cũng nghĩ nghĩ, nói: “Tôi hình như nghe thấy tên này rồi, thôi được rồi, mỗi ngày một việc thiện, để tôi đưa cậu đi.”

Thật ra, nàng là người không tồi.

“Tiểu đạo sĩ, cậu tên là gì?” .

“Tôi là Thanh Ương.” .

“Tôi tên Tô Tú.” .

## 2. Chương 2

Đi mất bảy ngày, cuối cùng cũng tìm được nhà của người tên Lý Lăng đó, có điều nghe nói thầy đã đi rồi, thấy bảo là về Vân Đô môn.

Tô Tú nói: “Thanh Ương, cậu cũng quay về đi.”

Tôi nhìn nàng một lúc lâu, miễn cưỡng gật đầu.

Tô Tú cười tủm tỉm cúi mình xuống nhìn tôi. “Cậu không nỡ rời xa tôi phải không?" .

Tôi lại miễn cưỡng gật đầu.

Tô Tú nói: “Vậy đi, lúc nào cậu nhớ tôi, thì hãy lắc lục lạc nhé.”

Tôi ngạc nhiên mừng rỡ nói: “Cô sẽ tới gặp tôi ư?” .

Nàng cười tủm tỉm nói: “Không đâu. Có điều biết có người nhớ tôi, tôi sẽ rất vui.” .

Thật ra, nàng cũng không coi là người tốt đẹp gì.

Tô Tú à Tô Tú, thật sự là một người kỳ quái, có điều không biết vì sao, tôi vẫn rất nhớ nàng, cái kiểu rất nhớ rất nhớ đó.

Nhưng tôi cũng không nói với người khác chuyện này, chỉ len lén giấu lục lạc.

Sau khi từ nhà Lý Lăng về, thầy bế theo một đứa trẻ sơ sinh, tên là Lý Quần, tôi hay thường cầm lục lạc dỗ nó.

“Tiểu Quần Quần, cười một cái, Tiểu Quần Quần, cười một cái nào. . ." .Nhưng mà cậu nhóc này không thèm nể mặt tôi, mặt lạnh tanh nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy mình giống như đứa ngốc vậy.

Cái lục lạc kia tôi rung suốt ba năm, nàng hết lòng tuân thủ lời hứa, một lần cũng không tới thăm tôi.

Tôi đã nghĩ, Tô Tú à Tô Tú, thật là người không có lương tâm.

Mỗi ngày của tôi thật sự là rất nhàm chán, trước kia lại không biết, sau khi rời khỏi Tô Tú tôi mới phát hiện ra. Tô Tú biết ca hát, biết nhảy múa, biết săn thú, biết nấu nướng, biết đánh nhau, biết uống rượu. . . .

Tô Tú không giống với những người mà tôi biết.

Tôi từng nét từng nét viết tên nàng lên mặt cát, sau đó dùng chân xóa đi.

Lúc 16 tuổi, tôi quyết định quên nàng.

Sau đó tôi toàn tâm toàn ý chăm lo cho Tiểu Quần Quần, bởi vì khuôn mặt đáng yêu như vậy mà lúc nào cũng nghiêm nghị, thật là phung phí của trời.

Bi ai là, cu cậu hình như cảm thấy tôi không đáng tin lắm, càng thích dính lấy nhị sư huynh. Nhị sư huynh cũng chả phải người tốt đẹp gì, huynh ấy bên trái là xúc xắc, bên phải là hồ lô rượu, thầy luôn khen huynh ấy có tư chất, sau đó lại thở dài nói đáng tiếc.

Nhị sư huynh thích nhất là cầm chiếc đũa chấm rượu mớm cho Tiểu Quần Quần, Tiểu Quần Quần vừa nhấm một cái là say, sau đó khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, mắt đen láy ướt át, hay cái tay nhỏ xíu ôm hồ lô, nấc rượu, thật đáng yêu. . . .

Đại sư huynh không thèm chơi với chúng tôi, nhị sư huynh và tôi cùng mang theo Tiểu Quần Quần xuống núi làm loạn, có một lần suýt chút làm lạc mất Tiểu Quần Quần, thầy giận dữ, phạt nhị sư huynh lên Tư Quá nhai ăn bánh bao ba tháng liền.

Căn nguyên là nhị sư huynh tâm xuân nảy mầm, quá trình là nhi sư huynh và một mỹ nhân vừa gặp đã yêu, kết quả thì đã nói rồi.

Sau thì mỹ nhân đó thành nhị sư tẩu của tôi.

Nhị sư huynh rất yêu cô ấy, không lâu sau họ sinh một bé trai, không lâu sau nữa, nhị sư huynh liền chuyển xuống dưới núi, sống cuộc sống như người bình thường. Vì nhị sư tẩu là một cô gái bình thường, cha mẹ đều là nông dân.

Một năm có bệnh dịch, nhị sư tẩu không may nhiễm bệnh, sau tuy là chữa khỏi nhưng thân thể không được như trước kia. Bấy giờ, trong chốn giang hồ đồn đại rằng “Tam thanh ngộ tâm quyết” - Thục sơn tu đạo bí bảo đã tái xuất giang hồ, nhị sư huynh liền dấy lên ý muốn đi cướp về.

Thầy nói, sống chết do mệnh, phú quý do trời, không cho nhị sư huynh đi. Nhị sư huynh không nghe, tôi cản lại, huynh ấy nói: “Thanh Ương, đệ chưa từng thích ai, không hiểu được, huynh không thể nhìn cô ấy rời xa mình.” .

Khi đó lòng tôi rất khổ sở, tôi nhớ tới Tô Tú.

Lục lạc kia, rất lâu rồi tôi không lắc nữa, cho dù nhớ nàng, cũng không lắc nữa.

Cuối cùng tôi không ngăn nhị sư huynh được, huynh ấy đi là đi ba tháng, bên ngoài truyền tới tin tức, nói nhị sư huynh mang theo một đám người tới Thục sơn, thầy sợ nhị sư huynh xung đột với người của Thục Sơn phái, sai tôi và đại sư huynh đi bắt huynh ấy về.

Tôi đã từng nghĩ liệu có thể gặp được Tô Tú hay không, nhưng không ngờ là thật sự gặp được nàng.

Bảy năm, nàng 23, tôi 20.

Nàng xem ra trưởng thành hơn nhiều, xinh đẹp động lòng người, tôi không biết mình có thay đổi nhiều không, nhưng nàng vừa nhìn thấy tôi, mắt đã cong lên, nói: “A, tiểu đạo sĩ, là cậu à!” .

Tim tôi thắt lại, hóa ra nàng chưa quên tôi.

Hồi đó, tôi thấp hơn nàng nửa cái đầu, bây giờ, tôi cao hơn nàng một cái đầu, lúc nhìn nàng, không cần ngẩng đầu lên nữa.

Nàng khua kiếm soàn soạt, nói: “Nhị sư huynh của cậu muốn cướp bảo vật của Thục Sơn phái chúng tôi, cậu nói phải làm sao bây giờ?”

Tôi và đại sư huynh cản nhị sư huynh. Huynh ấy mang theo một đám người, những kẻ đó cũng chẳng phải người tốt gì, một đám mặt mày hung tợn, đều không phải người lương thiện. Nhị sư huynh gần như đã tẩu hỏa nhập ma.

Mấy chục người vây lại tấn công, đại sư huynh đối phó với nhị sư huynh, tôi và Tô Tú đối phó với mấy chục tên còn lại.

Tôi hỏi nàng: “Thục Sơn phái chỉ có một mình cô sao?”

Nàng thở dài: “Những người khác võ công không bằng tôi, đều trốn rồi!”

Trong lúc nói chuyện, nàng lại hạ gục hai tên.

Lúc này, có người phóng ám khí, tôi chặn giúp nàng, lại không ngờ được ám khí kia vừa đụng tới kiếm là nổ mạnh bung ra, bắn ra vô số ngưu mao châm.

Tô Tú biến sắc, tay áo phẩy qua chặn hơn nửa, nhưng vẫn có mấy cây châm đâm vào cánh tay phải của tôi, sau một lát, cánh tay đau tê không cầm nổi kiếm, một tên nhân cơ hội xông lên, đâm một kiếm lên ngực phải tôi, bỗng chốc đạo bào bị nhiễm đỏ.

Tô Tú một cước đá bay tên đó, cõng tôi bỏ chạy.

Tôi nói: “Đại sư huynh. . ."

Nàng nói: “Lo thêm cho hắn thì đi chết đi!”

Tôi vừa định phản bác, lại hôn mê bất tỉnh, sau nghĩ lại, thật là thảm hại --- tôi chỉ khi ở trước mặt nàng mới thảm hại như vậy thôi.

Tô Tú đưa tôi tới một sơn động, rất giống cái sơn động năm đó, nghĩ cẩn thận ra, sơn động trong thiên hạ hầu hết đều giống nhau.

Lúc tôi tỉnh lại, Tô Tú đang rửa miệng vết thương cho tôi. Một kiếm ở ngực không sao, tôi né rất nhanh nên không trúng chỗ hiểm, chỉ nhìn thì có vẻ thảm. Khá phiền là mấy cây ngưu mao châm, tẩm độc rồi, tuy là không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lại có khả năng làm tổn thương tới gân mạch.

Vùng da xung quanh châm nổi mẩn đỏ, ngứa vô cùng, ba chỗ trên cánh tay phải, dưới xương quai xanh một chỗ, ngực một chỗ.

Lúc tôi tỉnh lại, châm trên cánh tay đã được rút hết, Tô Tú đang xử lý cây ngưu mao châm dưới xương quai xanh, cây châm đó cắm sâu vào trong thịt, lại rất nhỏ, cho nên lúc ấy, Tô Tú đang áp sát lên ngực tôi dùng miệng hút. . . .

Tôi há miệng thở hổn hển, nói không nên lời.

Tô Tú dùng sức hút một cái, tôi kêu a một tiếng, nàng nhổ sang bên cạnh, ngẩng đầu, liếc mắt coi thường. “Đừng kêu như thể tôi cưỡng gian cậu được không?” .

Tôi lại nghẹn không nói được gì. . . .

Nàng lẩm bẩm nói: “Đường Môn ám khí cậu cũng dám dùng kiếm chắn, phục cậu rồi!”

Nói xong, nàng cúi mặt xuống, chuẩn bị hướng tới cây châm tiếp theo.

Vị trí thật tốt, bên trái RT một tấc.

RT: đỉnh ngực, e hèm, tác giả cũng liều quá đê, cổ đại mà dám dùng QJ với cả RT :-ss

Tôi giữ nàng lại, đỏ mặt nói: “Tô Tú, để tự tôi.”

Nàng ngớ người một lát, khoanh tay trước ngực nhìn tôi có hứng thú: “Được, được , được, tự cậu làm, làm cho tôi xem xem. . .” .

Mặt tôi nóng vô cùng, nhìn ánh mắt nàng nói không nên lời.

Tô Tú liếc tôi một cái, nói: “Tiểu sắc lang, cậu vờ vịt cái gì chứ!” Sau đó cúi mặt xuống. . . .

Tôi cắn môi cúi đầu nhìn nàng, aizz, Tô Tú à Tô Tú, chúng ta lại gặp mặt. . . .

Vừa gặp mặt lại rơi vào tình huống như này, tôi hơi khó tiếp nhận, không bằng tuần tự từng bước, nói chuyện tình cảm trước đã. . .

Tô Tú vừa nặn vừa cắn vừa hút, nửa ngày cuối cùng cũng hút được châm ra, phun sang bên cạnh, líu lưỡi nói: “Thuốc tê này cũng quá mạnh, đầu lưỡi tôi đã tê rần rồi.”

Lúc ấy tôi có lẽ đã quá xúc động, ôm lấy thắt lưng nàng đẩy nàng vào trong lòng mình, nàng ngẩn người, chưa kịp phản ứng đã bị tôi hôn lên môi, mà có lẽ là vì tránh vết thương trên ngực tôi, nàng chỉ ngọ ngoạy một chút rồi cũng thôi.

Lúc đầu là tôi rất kích động, nhưng sau lại là nàng dạy tôi hôn môi, sau khi môi tách môi, nàng cười giễu cợt nói: “Kỹ thuật hôn của cậu quá kém!" .

Tôi rầu rĩ nói: “Phải, kỹ thuật hôn của cô tốt thật.”

Lòng bỗng dưng chua xót không chịu nổi.

Nàng bỗng dưng sáp mặt lại ngay trước mặt tôi, nhìn chằm chằm mắt tôi một lúc lâu, trước khi tôi phát hoảng đã mỉm cười, nói ba chữ.

Lúc ấy tôi vỡ vụn luôn.

Mọi người đoán được là ba chữ gì không?

Nàng nói là.

## 3. Chương 3

Nàng nói là “Cậu cương rồi.”

Tôi suýt chút nữa bị hơi thở làm sặc chết, mặt nóng không phân biệt nổi đông tây nam bắc, cho nên thẹn quá hóa giận, tức giận quát một tiếng: “Tô Tú, câm miệng!” .

Nàng bò khỏi người tôi, cười nói: “Đừng ngại, phản ứng bình thường, không có phản ứng mới không bình thường đấy.”

Nàng còn nói: “Tôi đi tìm chút gì cho cậu ăn, cậu ngủ một giấc đi.”

Nàng đi rồi, tôi nằm một mình trong động, cứ tưởng mình không thể ngủ nổi, nhưng rất nhanh đã vào mộng đẹp.

Mơ thấy tôi thành thân, tân nương là Tô Tú, nàng mặc váy đỏ, như nàng hồi năm 16 tuổi ấy. Thầy và ba vị trưởng lão ở phía trên, chúng tôi từng người một kính rượu, Tô Tú chìa tay ra nói với chưởng môn: “Chưởng môn sư tôn, phải mừng hồng bao cho vãn bối chứ!”

Tôi quay đầu trừng mắt liếc nàng một cái: “Tô Tú, đừng quấy rối!"

Tô Tú trừng mắt liếc tôi, nói: “Về sau tiền của chàng là tiền của chúng ta, tiền của thiếp là tiền của thiếp, phải phân chia rõ ràng!”

Aizz, Tô Tú à Tô Tú, thật là người thực dụng.

Giấc mộng hoàng lương (1), lúc tỉnh lại, lại ngửi thấy mùi gà nướng, Tô Tú quay đầu nhìn tôi, cười nói: “Tỉnh rồi hả, bên cạnh có nước, uống đi.”

Tôi uống ừng ực xong, hỏi: “Đại sư huynh, nhị sư huynh của tôi đâu?”

Nàng nói: “Đánh tới không thấy bóng dáng đâu nữa rồi, yên tâm đi, không dễ chết như vậy đâu.”

Tôi lại hỏi nàng: “ 'Tam thanh ngộ tâm quyết' bị cướp đi rồi à?”

Nàng nói: “Bị cướp đi rồi, tôi đang muốn cướp về đây! Những người đó thật kỳ quặc, ngay cả sách kê chân của ông nội tôi cũng cướp đi mất."

Sau đó chúng tôi đều im lặng.

Tận tới khi gà nướng chín, nàng ném cho tôi một con, tôi mới nói: “Cô thật giống hồ ly, thích ăn gà."

Tô Tú cười tủm tỉm nói: “Điều này cũng bị cậu phát hiện rồi, thật ra tôi cũng thích ăn tay gấu, hổ tiên gì đó, nhưng mà mấy thứ đó ít gặp, tôi không thể quá kén chọn, chỉ có thể thấy thứ gì săn thứ đó thôi.”

Hổ tiên: tinh hoàn của hổ >.

## 4. Chương 4: Tô Tú Thiên

Sau khi tiễn tiểu đạo sĩ, không biết vì sao trong lòng có chút khổ sở.

Ông nội phát hiện ra, nói: “Tú Tú à, có chuyện gì sao?”

Tôi bèn nói: “Gặp phải một tiểu đạo sĩ ngốc ngếch.”

Ông nội không vui lắm. “Từ đâu tới?”

“Vân Đô môn.”

“Hừ, Vân Đô môn chẳng có kẻ nào tử tế!” Ân oán tổ tiên, ông nội nhắc tới Vân Đô môn vẻ mặt vẫn mất hứng.

Tôi ôm Tiểu Bạch về phòng, bà nội bưng thuốc bước vào. “Tú Tú, uống thuốc.”

Tôi thở dài, một hơi uống hết thuốc, sau đó vội ăn đường.

Uống thuốc thế nào cũng vô dụng, ông nội đã nói, đây là mệnh, không phải bệnh, chữa bệnh dùng thuốc, chữa mệnh thì phải dùng cái gì?

Ông nổi thường lẩm bẩm tự hỏi lúc lật dở “Hoàn Chân”, nhíu chặt đầu mày, tôi quấn quýt lấy ông cười: “Ông nội, chơi với con một lát!"

Ông nội cầm tẩu thuốc gõ tôi, “Đi đi đi, đừng làm ồn ông."

Tôi bĩu môi, ngồi xổm xuống một bên nhớ tiểu đạo sĩ.

Thật ra tôi rất muốn đi tìm cậu ấy, cái lục lạc kia, mỗi ngày đều vang 17-18 lần, tôi nghi ngờ cậu ta treo nó lên trên cửa, gió thổi qua là reo, gió trên núi lại lớn. . . .

Tiểu đạo sĩ rất thú vị, mặt mày thanh thú, mặt trắng trắng mềm mềm, nhéo lên cảm giác thật sướng. Tiểu đạo sĩ thật dễ lừa, lại tin tôi là hồ ly biến ra, lén lút tới gần kiểm tra. Tiểu đạo sĩ à tiểu đạo sĩ. . . .

Sớm biết thế tôi nên cho cậu ấy trúng mẫu cổ, như vậy lúc tôi nhớ cậu ấy, cậu cũng có thể biết.

Hành trình lên Vân Đô sơn của tôi bị một cơn bệnh nặng làm gián đoạn.

Ông nội nói đây là tiểu kiếp đầu tiên, trong mệnh của tôi có ba kiếp số, ứng nghiệm riêng rẽ lúc 16, 20 và 24 tuổi. Đại kiếp nạn cuối cùng nếu không qua được, cũng chỉ có chết.

Tôi rất thản nhiên, nói với ông nội: “Đằng nào cũng chết, sống vui vẻ là được rồi.”

Lục lạc của tiểu đạo sĩ reo ba năm, sau đó không reo nữa, tôi nghĩ nhất định là cậu ta tháo lục lạc về, sau đó quên mất rồi.

Ông nội hừ một tiếng nói: “Không nhớ tiểu đạo sĩ của con nữa à?”

Tôi xì một tiếng. “Ông nội, ông đừng nói lung tung!”

Trong lòng chan chát, tiểu đạo sĩ cũng thật dễ quên.

Ông nội thường nói: “Tú Tú, ra ngoài tìm đàn ông tốt mà chơi.”

Tôi rất khinh thường, bọn đàn ông bên ngoài thấy tôi đều là lộ ra vẻ mặt đáng ghê tởm, không giống như tiểu đạo sĩ ...

Năm 20 tuổi, tôi nghĩ tiểu đạo sĩ đã biến thành đại đạo sĩ rồi, có lẽ cậu ấy cũng sớm quên tôi rồi.

Năm 23 tuổi ấy, có người tới cướp “tam thanh ngộ tâm quyết”, tôi muốn ra ngoài cướp về, không ngờ gặp lại cậu ấy.

Tôi liếc mắt một cái đã nhận ra cậu, vẫn là mặt mày thanh tú, tiểu đạo sĩ tuấn tú nay đã thành đại đạo sĩ tuấn tú, một thân đạo bào lam bạch, thân hình cao lớn, khóe miệng hơi nhếch, như đang mỉm cười.

Tim đập thình thịch, tôi cười chào đón: “A, tiểu đạo sĩ, là cậu à!”

Ánh mắt cậu khẽ động, sáp lại gần tôi.

Sau này tôi lại hỏi ông nội, vì sao tôi có thể nhớ một người như vậy, thích một người như vậy, đến chết cũng không quên được.

Ông nội trầm mặc nửa ngày mới nói, là kiếp số đi.

Là kiếp số đi, hay là chấm dứt đi.

(Kiếp số và kết thúc đọc giống nhau)

Tôi nghĩ là chấm dứt không nổi.

Tôi cõng cậu ấy chạy điên cuồng, lòng có chút chua xót, tôi thích tiểu đạo sĩ như vậy, cậu ấy còn nhớ tôi chăng?

Đưa cậu tới sơn động gần nhất, tôi giúp cậu rửa sạch miệng vết thương, sau đó giải quyết mấy cây ngưu mao châm khó nhằn kia.

Cởi bỏ áo ngoài của cậu, tiểu đạo sĩ quả nhiên đã biến thành đại đạo sĩ, nhìn thân thể đàn ông trưởng thành khiến hai má tôi nóng lên, gắng gượng hút đi mấy cây ngưu mao châm trên cánh tay, lúc đang hút cây châm dưới xương quai xanh, cậu ấy tỉnh.

Lúc ấy tôi cũng rất xấu hổ, nhưng lại giả vờ không thèm để ý, cười gọi cậu ấy là tiểu sắc lang.

Kỹ thuật hôn của cậu quá tệ, thậm chí không biết dùng lưỡi, bình thường nhất định không đọc cái loại sách kia, aizz, tiểu đạo sĩ thuần khiết của tôi à ...

Cái loại sách này, lúc tôi sáu tuổi đã lật xem hết ở nhà một anh trong thôn rồi.

Cơ thể cậu ấy có phản ứng, trong lòng tôi hỗn loạn -- cậu ấy thích tôi nhỉ, thích tôi đúng không. . .

Thật ra từ lúc tìm được lục lạc trong áo cậu, tôi đã nghĩ như vậy.

Cậu ấy không quên tôi, vẫn mang theo cái lục lạc đó bên người.

Nhưng mà tôi không biết phải làm thế nào, chỉ biết rời đi vội vàng như chạy trốn. Lúc trở về, cậu ấy đang ngủ, không biết mơ thấy gì, nét mặt có chút bất đắc dĩ, có chút vui sướng.

Cậu ấy hỏi tôi: “Tô Tú, cô thành thân chưa?” .

Tim tôi nảy một cái, trêu chọc tránh câu hỏi của cậu ấy.

Người không có ngày mai như tôi, thành thân làm gì, để làm kẻ khác lỡ dở.

Cậu vẫn bám riết nói gần nói xa, tôi tránh trái tránh phải. Cuối cùng đưa cậu ấy về nhà, thay kim sang dược tốt nhất.

Kim sang: vết thương do đao kiếm gây nên (theo cách gọi của Đông y)

Ông nội nói: “Chính là tiểu đạo sĩ con mong nhớ 7 năm liền đấy à?” .

Tôi không trả lời.

Ông nội thở dài: “Nhìn qua cũng không tệ lắm.”

Tôi nói: “Ông nội, thôi đi, con nói với cậu ấy, con đã lập gia đình rồi.”

Ông nội ngẩn người, nói: “Cũng tốt …”

Sau khi đưa cậu ấy rời đi, tôi bắt đầu hối hận.

Tô Tú à Tô Tú, cô đắn đo như vậy làm gì, không phải nghĩ xong rồi sao, đằng nào cũng chết, yêu một lần oanh oanh liệt liệt mới là không uổng cuộc đời này chứ!

Nhưng mà cô chết rồi, cậu ấy phải làm sao?

Làm người không thể ích kỷ như vậy đúng không?

Mũi tôi cay cay, mặt chôn giữa hai gối, lại bắt đầu nhớ tiểu đạo sĩ.

Thanh Ương, Thanh Ương. . . .

Tên cậu ấy thật dễ nghe.

Canh giờ thứ hai sau khi cậu ấy rời đi, tử mẫu cổ vang, tôi đứng bật dậy, không kịp nghĩ nhiều bèn chạy về phía cậu ấy.

Gặp phải tập kích?

Vết thương của cậu ấy còn chưa lành, lại đơn độc một mình!

Tôi hơi hỗn loạn, chạy đến thở không ra hơi, mới nhìn thấy cậu ấy đang nhàn nhã nhẩn nha dưới tán cây, ngẩng đầu lên, cười với tôi.

Cười có tươi hơn nữa cùng không cách nào nén lại cơn giận của tôi!

Tôi mắng cậu ấy: “Lắc cái đầu cậu ấy!"

Cậu ấy thế mà còn không đỏ mặt nói: “Cô đi cùng tôi, tôi sẽ không lạc đường nữa.”

Tôi không biết phải phản ứng ra sao, chỉ có thể xoay người bước đi.

Tiểu đạo sĩ, đừng đi theo tôi. . . .

Tiểu đạo sĩ, đừng ép tôi. . . .

Tôi khổ sở muốn khóc, 23 tuổi, một đống tuổi rồi, còn khóc thì quá trò hề.

Cậu ấy ôm tôi, dựa lên ngực cậu, cảm giác được tiếng tim đập cũng hỗn loạn như mình, tôi nói: “Tiểu sắc lang, cậu học thói xấu như vậy từ bao giờ thế?" .

"Lúc nhớ nàng." Cậu ấy nói.

Khóe mắt tôi đỏ lên, cậu sáp lại gần hôn tôi, hơi thở sạch sẽ mà tinh khiết khiến người tôi như nhũn ra.

Tôi thích cậu ấy như vậy …

Nhưng tôi cũng không hiểu vì sao, chỉ sợ là kiếp trước nợ cậu ấy.

Tôi nhắm mắt nghĩ, ích kỷ một chút đi, dù sao thế nào cũng giống nhau.

Nếu qua 24 tuổi, tôi không chết, nhất định tôi sẽ tới Vân Đô môn tìm cậu.

Cậu ấy đi không lâu, khi trận tuyết đầu mùa tới, đại kiếp nạn cũng tới đúng hạn.

Sắc mặt ông nội càng ngày càng khó coi, tôi thường ngẩn người nhìn băng tuyết ngoài cửa sổ, nghĩ, khi mùa xuân đến, tôi có lẽ cũng phải đi rồi.

Thanh Ương còn đang chờ tôi ở Vân Đô môn.

Cậu ấy còn đang chờ tôi. . . .

Tôi đã nghĩ, dù sao cũng chết, được thấy cậu ấy một lần cũng tốt rồi, kiếp sau nếu không gặp được thì biết làm sao?

Bà nội ôm tôi khóc, nói nha đầu ngốc, sẽ khỏi thôi mà.

Không đâu. . .

Đây là mệnh, ông nội nói.

Tôi nắm chặt nắm tóc mà mình lén cắt được của Thanh Ương, đặt trong túi nhỏ, nói với bà nội: “Con chết rồi, thì chôn cái này cùng con nhé.” .

Bà nội chỉ biết rơi lệ, không nói lời nào.

Lúc mùa đông sắp qua rồi, ông nội trầm sắc mặt bước tới, Tiểu Bạch, bây giờ đã sắp là Lão Bạch rồi, kêu u u ở bên giường, như dự cảm được cái gì sắp đến.

Ông nội nói: “Tú Tú, con ngủ một giấc cho ngon nhé."

Tôi gật gật đầu, ôm chặt Lão Bạch – hơi sức để ôm chặt nó tôi cũng không có.

Đây chính là ký ức cuối cùng của tôi, ông nội, bà nội, Tiểu Bạch, còn có tiếng lục lạc không ngừng vang trong tim tôi, đó là Thanh Ương nhớ tôi, tôi đã không có cách nào đáp lại cậu ấy nữa rồi.Ngày Tô Tú tỉnh lại, là một ngày nắng, mùng 1 tháng 4.

Ông nội, bà nội nhìn có vẻ già đi một chút, nhưng tất thảy xung quanh đều không có gì thay đổi. Núi cũng xanh, nước cũng xanh.

Người thay đổi là Tô Tú, cả đầu cô bạc trắng .

Ông nội nói, ông dùng phép thay người chịu kiếp trong “Hoàn Chân”, miễn cưỡng duy trì, tuy là thành công, nhưng phải trả một giá đắt.

Kẻ chịu kiếp thay, phải là kẻ vô cùng thân thiết, cam tâm tình nguyện. Ông nội để Lão Bạch chịu kiếp thay cho Tô Tú, không ngờ lại thật sự thành công, cái giá duy nhất là, Tô Tú mất đi 13 năm, hơn nữa đầu bạc như sương.

Khuôn mặt Tô Tú lại vẫn giống thời điểm đó, dừng lại ở tuổi 23.

Nhưng cô đã sắp 36 tuổi, Thanh Ương cũng đã 33 tuổi.

13 năm, Tô Tú nghĩ, cô để chàng đợi 13 năm, chàng có thể đã quên cô rồi không?

Ông nội nói, 12 năm trước Thanh Ương có đến, lẳng lặng ngồi trước mộ cô 7 ngày, tới sáng sớm ngày thứ 8 thì rời đi.

Tô Tú vẫn đang chờ, chờ tiếng lục lạc trong tim ấy vang lên, chỉ cần chàng gọi cô, cô sẽ đi.

Thật ra cô rất sợ hãi, sợ chàng sẽ ghét mái đầu bạc như sương của cô, nhưng lại cảm thấy, Thanh Ương không phải người như vậy.

Tận đến một ngày không lâu sau đó, một cặp trẻ tuổi đi vào thôn, cô nghe bọn họ nói chuyện thỉnh thoảng có nhắc tới Thanh Ương.

Nói chàng vẫn lẻ loi một mình, nói là chàng dẫn bọn họ tới Thục sơn.

Tô Tú nghĩ, có lẽ chàng vẫn còn nhớ cô.

Đi gặp chàng một chút, lén nhìn một chút, nếu chàng sống tốt, đã quên cô rồi, vậy cô cũng không phiền chàng nữa.

Nếu chàng còn nhớ cô, còn hoài niệm về cô ...

Vân Đô sơn rất đẹp, Tô Tú leo từ sau núi lên, khinh công của cô vẫn còn rất tốt, khoác áo choàng màu đen, trong bóng đêm tìm kiếm bóng dáng Thanh Ương. .

Cuối cùng nhìn thấy Thanh Ương dưới ngọn đèn trong Thiên Quyền điện.

Chàng già dặn hơn nhiều, năm tháng như dát vàng lên vẻ tuấn tú của chàng, mặt mày thanh tú mà sâu sắc, trầm tĩnh giống như một bức tranh mãi không phai mờ. .

Tô Tú len lén nhìn chàng, từ xa xa dõi theo chàng, ở bên cũng đã bảy ngày.

Cô nhìn đến cảm thấy là một người không giống chàng nữa, trước mặt đệ tử thì tươi cười rạng rỡ, lúc xử lý sự vụ thì thành thạo, gọn gàng, nhưng khi ở một mình, lại thường lộ ra vẻ mặt ủ dột như mất mát gì đó.

Đêm thứ tám, chàng một mình khoan thai đi theo đường núi mà lên, dừng lại ở Tư Quá nhai, nói: “Cô theo ta lâu như vậy rồi, xuất hiện đi.” .

Đi ra ư?

Tô Tú rụt mình lại một chút, trong lúc do dự, chàng bỗng ra tay, kéo cô từ trong bóng đêm ra ngoài, trong cơn lúng túng, áo choàng rớt về phía sau, lộ ra dung nhan trẻ tuổi, còn có mái đầu bạc như sương.

Tô Tú chân tay luống cuống muốn giấu mình đi, lại nghe thấy chàng khàn giọng nói: “Tô Tú, ta lại mơ thấy nàng sao …” . .Một khắc ấy, Tô Tú rốt cuộc bật khóc.

Thanh Ương, hóa ra không chỉ có một mình ta, sống mơ màng như kẻ say.

Năm Thanh Ương 13 tuổi gặp Tô Tú, năm ấy nàng 16, cho hắn một cái lục lạc, bảo hắn lúc nào cũng phải nhớ tới nàng, nhớ này, là nhớ bảy năm.

Năm Thanh Ương 20 tuổi gặp lại nàng, năm ấy nàng 23, cho hắn một lời hứa hẹn, bảo hắn ở Vân Đô môn chờ nàng, chờ này, là chờ 13 năm.

Thanh Ương thường lên Tư Quá nhai nhìn ra phía tây nam xa xa, lúc nhớ tới người ấy, sẽ cười, cười khổ, sau khi cười xong, là sự trầm mặc vĩnh cửu.

Khi nàng lại xuất hiện trong sinh mệnh của hắn, hắn nói cho nàng, chờ đợi nếu có điểm cuối, dù có lâu hơn nữa cũng đáng giá.

Chỉ là, 20 năm nàng nợ hắn, toàn bộ đều phải trả, còn lãi, khuyến mãi nữa là tới ba đời ba kiếp.

(Chỗ này đúng ra thì là từ "chiết khấu", nhưng chiết khấu thì mình thấy tạo cảm giác là giảm (giá), còn khuyến mãi thì như là cho thêm (hàng :P) nên thay, dù là hơi bị hiện đại :-ss )

Nàng hồ ly trắng kia dựa vào lòng hắn, rầu giọng nói: “Thanh Ương, chàng học thói xấu từ bao giờ vậy.”

Hắn cười nói: "Lúc chờ nàng."

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/cho-mot-nang-ho-ly*