Tình Yêu Hai Nàng Công Chúa

Table of Contents

# Tình Yêu Hai Nàng Công Chúa

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Ở Seoul, thế kỉ 19, vào một sáng mùa đông lạnh giá,Yuri đi dạo phố với tâm trạng khá hứng khởi. Bỗng, RẦM, Yuri va phải ai đó. Chưa kịp định thần thì người đó đã lên tiếng trước:-Ồ,Yuri! Lâu quá không gặp bạn từ hôm ông xã bạn ra viện đến giờ nhỉ?Thế Yesung sao rồi,cuộc phẫu thuật thành công chứ? Xin lỗi vì hôm ông xã cậu nằm viện mà mình lại đi Châu Âu nên không đến thăm được. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-yeu-hai-nang-cong-chua*

## 1. Chương 1

Ở Seoul,thế kỉ 19,vào một sáng mùa đông lạnh giá,Yuri đi dạo phố với

tâm trạng khá hứng khởi.Bỗng,RẦM,Yuri va phải ai đó.Chưa kịp định thần

thì người đó đã lên tiếng trước:

-Ồ,Yuri!Lâu quá không gặp bạn từhôm ông xã bạn ra viện đến giờ nhỉ?Thế

Yesung sao rồi,cuộc phẫuthuật thành công chứ?Xin lỗi vì hôm ông xã cậu

nằm viện mà mình lại đi Châu Âu nên không đến thăm được.

Yuri nhìn lại,hóa ra là Taeyeon-bạn thân từ nhỏ của cô.Yuri sungsướng nói:

-Taeyeon hả?Lâu quá không gặp,ừ thì Yesung vẫn khỏe.Thế haithái tử của

cậu sao rồi?

-À,tụi nó sắp phải lấy vợ rồi đấy,nhanh thật,mới đó mà đã 18 năm trôi qua.

-Ừ!Hôm nào rỗi cậu đến nhà mìnhnha.Mình sẽ dẫn hai nàng công chúa của

mình ra cho cậu xem có ưng cô nào không?

-Mai được không?Buổi chiều thì việc triều chính cũng xong rồi nênmình

sẽ cùng Hankyung đi xem luôn.

-Vậy chào nha.

-Chào.

Cung điện Kimusa…

Cô công chúa nhỏ Seohyun tung tăng chạy ra đón mẹ:

-Mẹ về rồi à?Mẹ mệt không?Mẹ ngồi xuống đây đi?

-Seohyun,sao em cứ làm phiền mẹthế?Mẹ đang mệt Cần phải nghỉ ngơi

chứ!-Jessica từ trong phòng bước ra nói một cách lạnhlùng,vô cảm.Chả

trách mà người hầu với các nhị thần trong cung cứ đặt biệt danh cho

Jessica là”Công chúa băng giá”,còn cô công chúa Seohyun dịu dàng,luôn

biết quan tâm đến mọingười thì có biệt danh là”Công chúa ánh sáng”.

Nhìn hai cô công chúa của mình,một người thì ngây thơ,trong sáng,hồn

nhiên,một người thì cứng cỏi,lạnh lùng,trái tim sắt đá.Mỗi người một

trời mộtvực nhưng lại rất yêu thương nhau,Yuri lại càng khôngmuốn

haichị em phải chia lìa nhau để đi lấy chồng nhưng lỡ hứa với Taeyeon

rồi làm sao đây?Yuri ngồi bệt xuống ghế sofa,khuôn mặt hiện ra tâm

trạng buồn vui lẫn lộn

Tối hôm đó,tại cung điện Azura..

-Hangeng,anh có rỗi không?Em cóchuyện này muốn nói với anh.

Một lát sau…

-Chuyện gì vậy?

-Anh à!Hai thái tử của chúng ta cũng đã đến lúc phải lấy vợ rồi.Emmuốn

chúng nó lấy được những người vợ thật tốt.

-Ý em là sao?

-Hôm nay em gặp Yuri và cô ấy muốn em và anh chiều mai đến để xem mặt

hai cô công chúa củacô ấy để chọn ai hợp với thái tử của ta.

-Hazzz…Hangeng thở dài rồi nói:ừ,thế cũng được.Nhưng monglà vợ nó sẽ

sửa được tính nghịch ngộ của hai thằng đấy.Một thằng em đã nghịch rồi

lại thêm một thằng anh nữa,đến là khổ.Thế là có khối đứa con gái theo

đuổi cơ đấy mệt thật.

-ANH CÓ LỖI TRƯỚC/KHÔNG EM CÓ LỖI……-Tiếng hét thất thanh của hai

anh em vang lên như muốn cấu xé nhau chỉ vì một lí do rất vớ vẩn:anh

chơi thua game thế là mỉa mai nói với em khiến em tức giận và hai

người bắt đầu vào trận chiến.

Hangeng và Taeyeon đến là phát ngán với hai thái tử của mình nhưng

không biết làm gì được vì hai anh em mà gây sự với nhau thì chỉ có

chúa mới ngăn được.

Sáng hôm sau,Seohyun vui vẻ cầmgiỏ quà đi tặng bà ngoại củamình,ánh

nắng chiếu vào mái tóckhiến cô thêm lung linh.Bao người đi đường ngây

ngất vì vẻ đẹp thanh túy của cô.Đang tung tăng rảo bước trên con đường

nhựa,bỗng nhiên căn bệnh thiếu máu trong người cô lại tái phát,côlảo

đảo bước đi và cũng không biết mình đang đi về đâu nữa.Bỗng một bàn

tay đỡ lấy cô,cô thấy nó ấm áp quá nhưng bây giờ mắt cô mờ dần đi,giỏ

quà trên tay rơi bịch xuống đất và cô ngất lịm trong vòng tay người

ấy.

AAAAAAAAAAAA…Đau đầu quá!Ơ,đây là đâu vậy,không phải nhà bà ngoại

mình-Seohyun tỉnh dậy nhìn khắp căn phòng,cô chỉ nhớ là bệnh thiếu máu

của mình tái phát và sau đó cô ngất lịm đi.Cô ngỡ ngàng nhìn xung

quanh, căn phòng nhìn có vẻ rất sang trọng giống như một cung điện.Cô

không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình và bây giờ mình đang ở đâu

nữa.Cánh cửa phòng mở ra,một người con trai khôi ngô tuấn tú đang bước

vào.Cô sợhãi cảnh giác từng cử chỉ của anh ta:

-Anh là ai?Có phải anh là người đưa tôi đến đây không?

-Đúng!Tôi đang đi dạo thì thấy cô ngất lịm bên đường nên đưa về đây

thôi,thế còn hơn là phải nằm ngoài đường như một kẻ ănmày ấy-Anh ấy

nói một cách rất lạnh lùng.

Nghe giọng điệu của anh ta,Seohyun bực lắm.Từ trước đếngiờ cô chưa

thấy ai xúc phạm cô như vậy.Nhưng dù sao cô cũngcảm ơn vì anh ấy đã

đưa mình về

-Cảm ơn anh nhưng xin anh hãy cho tôi về nhà được không?

-Được thôi,nếu cô muốn.Dù sao tôi cũng không có hứng thú gì vớicon gái.

-Thế đây là đâu?

-Cung điện Azusa.

-Vậy anh là…Seohyun chưa dứt hếtcâu thì…

-RẦM……-Cánhcửa mở toang ra,một người thị nữ hớt hải bướcvào,báo:

-Nhị Thái Tử,nguy rồi,hoàng thượng lúc nãy đấu kiếm với TháiTử dưới

vườn thượng uyển bịchấn vào đâu ấy,chân giờ bị bong gân rồi.

-Vậy sao?Ta phải xuống xem mớiđược.

Seohyun sững người lại trước câunói của thị nữ..”Anh ấy là nhị thái tử

ư?”Nhưng như chợt nhớ ra điều gì,cô vội nắm lấy tay nhị thái tử lại

nói:

-Xin lỗi nhị thái tử vì đã thất lễ nhưng thái tử đã hứa sẽ cho tôi về rồi mà.

-À!Tôi nhớ rồi!-Anh ấy nói với giọng trầm ấm đến lạ lùng,còn nởmột nụ

cười tươi tắn,khác hẳn lúctrước quá.Tim Seohyun cứ đập thình

thịch,thình thịch..”Sao lại thếnày?Mình đã từng gặp bao nhiêu người

đến cầu hôn mình mà mìnhvẫn từ chối nhưng sao khi nhìn thấy ánh mắt ủa

anh ấy mình lại…Không được,Seo Joo Hyun,màyphải tỉnh táo lên chứ”.Côtự cốc vào đầu mình vài cái.

-Này cô sao thế?-Nhìn thấy cử chỉcủa Seohyun anh không nhịn được

cười.Chưa bao giờ anh thấycó cô gái nào lại hồn nhiên như thế.

-À,tôi không sao!-Seohyun như vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài

-Tôi sẽ nhờ cận vệ của tôi đưa côvề.Nhà cô ở đâu vậy?

-Cung điện Kimusa.

-Vậy à.Tôi biết rồi.CẬN VỆ ĐÂU,HÃY HỘ TỐNG CÔ GÁI NÀY VỀ CUNG ĐIỆN KIMUSA..

-Vâng thưa nhị thái tử-Một ngườiđàn ông cao lớn vạm vỡ bước vào.

Trên đường đi về,bao câu hỏi cứ trùm lấy quanh cô,cuối cùng cô lấy hết

dũng khí hỏi người cận vệ:

-Này xin lỗi cho tôi hỏi,nhị thái tửấy tên gì vậy?

-Nhị thái tử Cho Kyuhyun.

-À,tên cũng hay nhỉ!Sao tôi thấy anh ấy có vẻ rất ghét phụ nữ?

-Vì trước đây cậu ấy đã như thế rồi.Hoàng hậu đã cho cậu ấy đi xem mặt

bao cô công chúa xinh đẹp nhưng cậu ấy không ưng ai hết,còn các cô gái

bị vẻ đẹp của thái tử hút hồn nên càng đeo bámmãi.Nhị thái tử đã ghét

phụ nữ rồinay lại càng ghét nữa.Có điều tôi lấy làm lạ là nhị thái tử

ghét phụ nữ đến thế mà sao hôm nay lại đưa một cô gái vào cung điện mà

lại còn cho cô vào phòng thái tử nữa chứ.

-Tôi cũng không biết nữa hay anhđi hỏi nhị thái tử của anh đi.

-Tôi không dám,nhỡ tôi nói gì không phải khiến nhị thái tử tức giận

thì hoàng thượng cũng không ngăn nổi đâu ạ!

Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về đến cung điện Kimusa.

-Cảm ơn anh nhé!-Seohyun vừa nói vừa nở một nụ cười thật tươirồi đi

vào trong cung điện.

-MẸ NÓI SAO?CON SẼ PHẢI LẤY CHỒNG Ư?-Tiếng nói ẩn chứa sự tức giận và

nỗi đau xót vang lên,Seohyun nghe chị nói vậy cô vội nấp sau cửa nghe

cuộc trò chuyện giữa chị và mẹ.

-Mẹ xin lỗi con nhưng con phải nghe mẹ,con và em đã đến tuổi phải lấy

chồng rồi và mẹ muốn kén cho hai đứa những người chồng thật tốt.

-Nhưng con muốn được ở cạnh em và cha mẹ cơ,con không thíchlấy

chồng,mẹ không được bắt ép cuộc sống của con.

-Mẹ không bắt ép mà chỉ muốn con lập gia đình và có một cuộc sống ổn

định hơn thôi.

-Con không chịu đâu-Jessica đangcố giấu đi những giọt nướcmắt vàsự đau khổ.

-Đây là mệnh lệnh,con không được cãi mẹ nếu không mẹ bắt buộc sẽ phải

tách rời hai chị em mãi mãi đấy-Bà Yu đến nước này đành phải to tiếng

với con.

Câu nói của mẹ mình khiến Jessicachết lặng đi, những giọt nước mắttừ

từ rơi xuống.Seohyun đứng sau cửa nghe lại cuộc trò chuyện thì buồn

lắm,cô bắt đầu khóc,cô thương chị nhiều lắm nhưng không biết an ủi chị

như thế nào.

-Được thôi,nếu mẹ muốn,con sẽ lấy chồng vì em,nhưng con nói trước với

mẹ cuộc hôn nhân này sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp đâu-Jessica

nói với mẹ,cô cắn chặt môi đến chảy máu nhưng nước mắt vẫn không ngừng

rơi,cô có thể làm tất cả vì em.

Seohyun ngồi bệt xuống đất,những giọt nước mắt của haichị em một lần

nữa lại bắt đầu rơi trong đau khổ.Jessica chạy vụtđi,cô chạy ra đường

mà cũng không biết mình đang chạy đi đâunữa.Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh

mà nước mắt vẫn chưa tắt hẳn.Đây là lần đầu tiên trong đời cô khóc lâu

như vậy.Cô thả mình lên thảm cỏ xanh,lòng cô đau nhưcắt.Cô thiếp đi

lúc nào khônghay biết.

-Này, dậy đi.Ngủ ngoài này lạnh lắm biết chưa?Dậy đi-Một giọng nói

bỗng cất lên,cô tưởng như mình đang chiêm bao nhưng không phải cô tỉnh

dậy dụi dụi mắt vào nói:

-Mẹ ơi con muốn ngủ lắm,mà nếunói đến chuyện kết hôn thì thôi,tối qua

con đã nói ẹ hếtrồi mà.Nhưng khi nhìn lại thì cô đã nhầm,đó không

phải mẹ cômà là một người con trai.Nhưng sao tim cô đập mạnh quá,phải

chăng đấy là định mệnh của đời cô.

## 2. Chương 2

Jessica nhìn lên thì ra đó là một anh chàng khá điển trai.Khuôn mặt cô

đỏ ửng nhưng chỉ một lúc sau cô đã lấy lại được bình tĩnh.Côhỏi anh

bằng giọng nói lạnh lùng của cô:

-Anh là ai vậy?Tại sao anh lại ở đây.

\_Tôi là Lee Donghae.Tôi đang đi dạo thì thấy cô nằm ngủ ở đây nên tôi

lại thức cô dậy thôi.Mà côkhóc đấy à?Tôi thấy cô vừa ngủ vừa khóc rồi

nói cái gì mà không muốn lấy chồng ấy.

-Á anh nghe thấy hết rồi tại sao anh lại nghe chuyện riêng tư của tôi

chứ-Jessica vừa tức giận vừa đánh vào người Donghae.Donghaenắm chặt

tay cô lại:

-Cô làm sao thế?Tôi tình cờ nghe được chứ có phải cố tình nghe

lénđâu?Sao cô cứ trút giận lên ngườitôi thế?

Vừa bực mình vì chuyện cãi nhauvới mẹ lúc tối vừa đau vì bị Donghae

giữ chặt tay,vết thương lòng của cô lại trào lên.Cô khóc,mái tóc óng

dài xõa xuống che đi khuôn mặt của cô nhưng lại không thể che đi những

giọt nước mắt đau khổ.Donghae thấy vậy liền lấy tay lau khô nước mắt

của cô,anh nói:

-Tôi làm cô khóc à?Xin lỗi nha.

-Không phải anh làm tôi đau mà anh làm tôi nhớ đến chuyện buồn.Tôi có

một người em,mà nóthì trái ngược hẳn hoàn toàn với tôi.Em tôi thì đáng

yêu và luôn biết quan tâm đến mọi người,còn tôi thì lạnh lùng và có

trái tim sắt đá nhưng hai chị em tôi rất yêu thương nhau.Thế rồi một

ngày mẹ bắt tôi phải lấy chồng,nếu không bà sẽ chia rẽ chúng tôi

mãimãi.Tôi đành chấp nhận nếu không tôi sẽ không được thấy nó cười vào

những buổi sáng và cũng không được nó nũng nịu nữa nên lúc nãy nghe

anh nói tôi thấy buồn lắm.

-Tôi ghen tị với tôi đấy!Tôi cũng có một đứa em mà nó nghịch lắm.Suốt

ngày tôi với nó toàn chạnh chọe nhau thôi.

-Thế à!Mà thôi,tôi phải về nhà đây,tôi thấy hơi mệt rồi!-Jessica đứng

dậy lúc này cô mệt mỏi lắm rồi nhưng cô vẫn tỏ ra không có chuyện

gì,cô mỉm cười chào Donghae rồi bước đi một cách nặng nhọc.Nhưng cô

không biết rằng có một người đã lén đi theocô từ suốt lúc ấy,người đó

khôngai khác chính là Donghae.

Đi được một lúc cô thấy hơi choáng nhưng vẫn cố bước đi.Mộtlúc sau vì

quá mệt nên cô ngã xuống.Bỗng có một bàn tay đỡ lấy cô,cô choàng tỉnh

và nói:

-Là anh sao?Sao anh chưa về nhàđi?

-Thấy cô mệt nên tôi đi theo không ngờ may thật đấy.Nào để tôi cõng cô về nhà.

-Không tôi khỏe mà.-Jessica chối ngay.

-Cô đừng tưởng qua mặt tôi.Trèolên lưng tôi đi,đừng để tôi phải dùng vũ lực đấy.

Jessica sợ hãi,cô không biết phải làm thế nào nên đành miễn cưỡng nghe theo.

Donghae cõng cô về.Anh hỏi:

-Nhà cô ở đâu?

-C..ung đ.điện …Ki.mu…sa-Jessica chỉ gắng nói đến đó thôi rồi

ngấthẳn.Nằm trên lưng Donghae,cô thấy mới dễ chịu làm sao.Thật ấmáp.

Donghae cảm thấy lo lắng cho cô vì anh nghĩ đây có lẽ là cú shock lớn

nhất cô ấy đã phải chịu đựng.Anh đi về với tâm trạng không vui chút

nào.Cuối cùng cũng đến nhà cô ấy,anh bế cô và đưa cho người gác cổng

nói:

-Công chúa của các anh phải không?Tôi thấy cô ấy ngất trên dường rồi

đưa về đây,giao cô ấy lại cho các anh này.

Một tên lính gác cổng bế công chúa từ tay Donghae và cảm ơn anh rối

rít,anh nói không cần cảmơn đâu rồi quay mặt bước đi.Họ không biết

rằng lúc này đang có một người theo dõi họ từ ban công tầng 4 của tòa

lâu đài,chính là cô công chúa Seohyun.Cô thấy chị về thì mừng lắm,chạy

xuống gọi thị nữ ra đưachị vào phòng.Sau khi được đặt đầu vào chiếc

gối của mình Jessica vẫn không hề hay biết.Nhìn khuôn mặt chị tái nhợt

đi vì mệt mỏi,cô òa khóc”Vì mình mà chị phải chịu như thế này,tội

nghiệp chị quá”.. Cô thức suốt đêm để chăm sóc cho chị.Sáng hôm sau…

Jessica tỉnh dậy với một tâm trạngsảng khoái,cô nhìn sang bên cạnhthì

thấy Seohyun đang ngủ,mồ hôiướt đẫm trán,cô mỉmcười nhẹ nhàng xoa lên

mái tóc em.Cô thương em lắm nhưng không biếtlàm gì.

Chiều hôm ấy,Taeyeon và Hangeng đến,Yuri niềm nở ra đónbạn.Yuri rót

trà mời bạn rồi gọi hai cô con gái ra,Jessica và Seohyun-hai cô tỏ ra

rất vui trước mặt khách để không ai nghi ngờ.Taeyeon nói:

-Mình thấy cả hai đều được hết hay là cậu cho hai đứa nó đến ở nhà

mình một thời gian xem hai đứa chọn ai.Dù sao thì mình cũng có hai

chàng hoàng tử mà.

-Ừ thế cũng được!Để mình hỏi bọn nó xem.

Đúng lúc đó thì Jessica bước ra.Yuri hỏi:

-Em con đâu?

-Dạ,nó đang ở trong pha trà.

-Mẹ bàn với Taeyeon rồi.Con và em sẽ chuyển đến nhà Taeyeon một thời

gian để xem hai đứa chọn ai vì cô Taeyeon có cậu con trai mà.

-Thế cũng được ạ!Được ở bên emlà con vui rồi.-Jessica vui vẻ nói.-Thế

nhà cô ở đâu ạ thưa cô Taeyeon.-Jessica quay sang Taeyeon hỏi.

-Nhà cô ở cung điên Azura.

-XOẢNG…mọi người hốt hoảng nhìn về phía cách cửa.Ly trà nóngrơi

xuống bàn chân bé nhỏ của cô,mắt cô tái nhợt đi,cô không dám tin vào

tai mình nữa…

## 3. Chương 3

-Seohyun,con sao thế?Trời ơi chân bỏng hết cả rồi.-Yuri lo lắngchạy

lại bên con và dọn dẹp hết mảnh vỡ của ly trà.

-Em không sao chứ?-Jessica cũng lo lắng hỏi nhưng Seohyun khôngnói gì

cả.Cô cứ như ngườimất hồn,không hề thấy đau đớn ở đôi bàn chân mà đi

lại chỗ cô Taeyeonngồi:

-Nhà cô ở đâu thế ạ?Cô có thể nói cho con nghe một lần nữa được

không-Seohyun hỏi.

-Nhà cô ở cung điiện Azura.

Lúc này không hiểu sao Seohyun có một cảm giác khó tả,cô ngồi bệt

xuống ghế Sofa,thở một cáchkhó khăn.Mọi người nhìn nhau lolắng không

hiểu chuyện gìđang xảy ra với Seohyun.Bỗng Seohyun tỉnh ra cô kêu lên

đau đớn ôm lấy bàn chân đang phỏngrộp.Jessica không giấu nổi lo lắng

lại hỏi em gái:

-Sao em có vẻ sợ hãi khi nghe đếntên Azura vậy?

-Em…em cũng không biết nữa.Ai đau quá.-Thực tình Seohyun không muốn

nói ra vì cô sợ mọi người lo lắng.

-Được rồi để yên nào,chị sẽ bănglại cho-Jessica nhẹ nhàng nóirồi cô

vào phòng lấy hộp cứu thương ra băng lại bàn chân cho em.

-Vậy khi nào thì hai đứa chuyển vềcung điện vậy-Hangeng hỏi.

-Tối nay luôn được không Yuri?Đểcho bọn nó chuẩn bị hành lí chứ?

Yuri không nói gì mà khuôn mặt hiện lên nét đượm buồn.Taeyeonhiểu ý

bạn mình liềnan ủi Yuri:

-Mình biết xa hai đứa cậu buồn lắm nhưng hãy nghĩ xem hai đứacần những

người chồng tốt,tình cảm chị em vẫn chưa đủ mà hai đứa cần có cả hạnh

phúc mà cả hai đều không biết nó ngọtngàođến mức nào.Cậu hiểu ý tớ

chứ?

-Ừ mình biết rồi!-Yuri mỉm cười với bạn vì cô hiểu cảm giác ấy bởi cô

cảm nhận được nó từ Yesung.

Tối hôm đó đồ và vali của hai chị em được chuyển hết lên xe

ngựa.Jessica và Seohyun chào tạmbiệt bố mẹ trong nước mắt.

-Bố mẹ chờ tin con đấy.Tạm biệt-Yuri và Yesung cùng nói.

-Tạm biệt phụ vương mẫu hậu.Chúng con yêu người nhiều lắm.Cả hai nàng

công chúa nói vọng lại. Tiếng xe ngựa một nhỏ dần rồi tắt hẳn.Lần đầu

tiên Yuri cảm thấy trống vắng quá,hai giọtnước mắt từ từ lăn trên

má.Yesung liền an ủi:

-Bọn nó sẽ không sao đâu mà,emcứ yên tâm đi!Nói rồi Yesung đưaYuri vào cung.

Trở lại với hai nàng công chúa,bâygiờ họ đã đến cung điện Azura.Bước

vào cung điện hai chị em còn chưa quen nên thấy rất bối rối.Taeyeon

nói:

-Từ giờ đây sẽ là nhà của hai con và hai con phải gọi ta là mẹ nghechưa?

-Dạ-Hai cô công chúa đồng thanhtrả lời.

-Được rồi!Bây giờ ta sẽ gọi các hoàng tử của ta ra!Kyuhyun,Donghae,hai

con xuống đây mau.Ta có chuyện cầnnói.

-Chúng con đây.Mẫu hậu gọi có việc gì ạ?-Kyu và Hae bước xuống.

Hai hoàng tử sững lại khi nhìn thấy Jessica và Seohyun.Bốn người nhìn

nhau một cách khó hiểu.Taeyeon nói:

-Kyu,Hae,Jessica và seohyun bây giờ sẽ là vợ của các con.

-HẢ!MẪU HẬU KHÔNG ĐÙA ĐẤY CHỨ!Hai hoàng tử há hốc mồm hếtnhìn mẹ rồi

lại nhìn Seo và Jes.

-Jessica và Seohyun sẽ làm vợ củacác con trong vòng một năm.Đây sẽ là

thử thách tình yêu của các con.Các con hiểu cả rồi chứ?

-Vâng ạ-Cả bốn người đồng thanhđáp.

-Bây giờ ta chia thế này nhé!Donghae lớn thì với Jessica,còn Kyuhyun

với Seohyun.Được không?

-Sao ạ.Ừm,vậy cũng được ạ.

-Tốt,bây giờ hãy nghe ta dặn đây.

Trong thời gian thử nghiệm các con hãy nhớ:

1.Trước mặt các cô gái hay các chàng trai đều phải nói là chúng ta đã

kết hôn rồi .

2.Phải kêu anh em với nhau trongsuốt thời gian thử nghiệm.

3.Phải ngủ chung phòng.Rõ chưa,đó là qui tắc,không được cãi

lệnh.-Taeyeon nói với giọng rất nghiêm túc.

Cả bốn người nhìn nhau mà không dám có phát biểu gì.Vì lệnhcủa hoàng

hậu cấm cãi.

Rồi mai đây họ sẽ sống ra sao,họcó hạnh phúc không?Liệu trong vị ngọt

của tình yêu có đắng cay không?Như bông hoa lạinở rồi tàn,đúng vậy,như

một giấc mơ của hạnh phúc và đau đớn…

## 4. Chương 4

Seohyun bước vào phòng.Từ ngàyhôm nay cô đã trở thành vợ của nhị thái

tử cho kyuhyun có trái tim lạnh như băng trước con gái.Đã có bao cô

gái bị anh từ chối.Liệu cô có thể chinh phụcđược trái tim anh?Cô ngồi

xuốnggiường,thởdài và nghĩ ngợi.Một lúc sau,Kyuhyun bước vào,anh thấy

đôi chân của seohyun đang quấn băng nhưng máu lại chảy ra mà cô không

hề hay biết.Anh hơi lo lắng lại ngồi gần cô và nói:

-Em không thấy đau à?

-Sao ạ?-Seohyun ngơ ngác nhìn Kyuhyun.Vẻ ngộ nghĩnh của cô làm anh bật

cười.Anh cốc yêu cô một cái.

-Chảy máu dưới chân mà vẫn ganlìthật.

Nghe Kyuhyun nói lúc này Seohyun mới nhìn xuống dưới chân thấy máu

thấm qua lớp băngtrắng.Cô sợ hãi,ôm chầm lấy Kyuhyun hét:

-Oppa,oppa băng lại vết thương cho em đi.Em sợ máu lắm.-Cô vừahét vừa

ôm anh khiến anh khôngthể nhịn cười.

-Được rồi,anh sẽ băng lại cho em?Được chưa hả cô nàng bướngbỉnh?.Nói

đoạn anh đứngdậy lại chỗ tủ lấy hộp cứu thương ra.Anh nhẹ nhàng gỡ

miếng băng thấm máu trên đôi chân bé nhỏ của cô,sát trùng lại vết

thương rồi thay cho cô lớp băng mới.

-Xong rồi đấy!.Kyuhyun mỉm cườinhìn Seohyun,mặt cô đỏ ửng lên như quả cà chua.

-Ái chà!lúc nãy ai nhìn thấy máu sợ quá mà ôm lấy anh nhỉ,ôm chặtcứng

cơ.Kyuhyun nhe răng cười nói.

-Á oppa anh thật gian xảo,phạt anh nè.Nói đoạn Seohyun cầm chiếc gối

ném vào mặt kyuhyun,anh cũng đâu chịu thua.Thế là chiến tranh gối bắt

đầu nổ ra.Đó là Kyuseo,còn về phần Haesica.

Jessica về phòng cô ngồi bệt xuống giường,cô thở dài mệt mỏi.Donghae

bưng một cốc sữa vào cho cô:

-Tự tay anh pha cho em nè.em uống đi.

Jessica nhận lấy cốc sữa rồi nói:

-Cảm ơn anh.

-À!không có gì đâu.

-Em hỏi này.Oppa đã từng yêu ai chưa?

-Chưa mà sao em lại hỏi vậy?

-À,không có gì đâu.Chỉ là em hỏi cho biết thôi mà.

Khác hẳn với Kyuseo,Haesica chỉ trò chuyện bình thường như mộtngười

bạn thôi.Căn phòng củanhị thái tử thì rộn vang tiếng cườiđùa,trêu

chọc.Còn căn phòng của thái tử thì yên ắng đến đáng sợ.Nhưng dần dần

họ cũng sẽ quen thôi.

Sáng hôm sau,Seohyun dậy rất sớm.Theo thói quen cô ra vườn tưới hoa

rồi vào bếp nấu bữa sáng cho cả nhà.Bỗng cô thấy nhớ mẹ,một giọt nước

mắt từ từ lăn xuống má cô.Cô cố gạt nước mắt rồi làm tiếp công việc.Cô

vào bếp làm kim chi và cơm dưa theokiểu truyền thống quý tộc của Hàn

Quốc.Kyuhyun thức dậy thì không thấy Seohyun đâu cả anh chạy đi tìm

khắp nơi trong cung điện nhưng không thấy.Bỗng anh nghe thấy một giọng

hát từ phía nhà ăn,anh khẽ đẩy cửa và nhìn thấy Seohyun vừahát vừa nấu

ăn.Tuy chân cô bước đi khậpkhễnh nhưng cô lại rất vui.Kyuhyun nhìn cô

anh nở một nụ cười tươi tắn.Như chợt nhớ ra điều gì anh vội chạy về

phòng và đóng sầm cửa lại.Một lát sau anh bước ra với bộ trang phục

của thái tử trông thật uy nghi nhưng có phần lạnh lùng.Anh giảbộ bước

xuống phòng ăn và nói:

-Hôm nay em đjnh nấu gì đấy?

Seohyun đang nấu ăn thì giật mình quay lại.Hóa ra là kyuhyun,cônói:

-Em đang nấu ăn cho cả nhà.Em làm món kim chi và cơm dưa theokiểu

truyền thống đấy.Oppa có muốn thử không?

Kyuhyun lại gần Seohyun và nếm thử một miếng.Ngon thật,đúng làtừ trước

đến nay anh chưa từngăn món nào ngon đến thế.Anh nhìn Seohyun”Lạ thật

trước giờ bao cô gái mình đều từ chối thẳng thừng nhưng sao đối với cô

ấy mình lại thế này.Không được,Cho Kyuhyun mày phải bìnhtĩnh lên,mày

là mày cơ mà,phải thật sáng suốt.”Anh lấy một cốc nước uống một hơi

rồi thở.Seohyun nhìn anh khó hiểu,côhỏi anh:

-Oppa sao thế?Oppa thấy không khỏe à?

-À anh không sao.

-Jessica nghe lời anh đi đừng có phũng phịu nữa được không,ở nhà khác

nhưng ở đây khác đấy nghe chưa?-Donghae nắm lấy tayJessica lôi vào.

Kyuhyun và Seohyun hỏi:

-Anh với chị Jessica sao thế?

-À tại cô ấy cứ nói không muốn ănnên anh phải lôi cô ấy xuống đây thôi.

-Oppa em đã nói rồi em không muốn ăn-Jessica bực bội nói.

-Em phải ăn mới có sức chứ!Dù em có cào xé anh đi chăng nữa thì anh

vẫn bắt em ăn sáng thôi.Donghae nói một giọng khẳng định chắc chắn.

-Thôi được nể oppa hôm nay thôi đấy.Jessica ngoan ngoãn ngồi vàobàn ăn.

-Phù đến là mệt với em đấy-Donghae lau hết mồ hôi nói.

Sau bữa sáng Seohyun và Jessica ra ngồi ngoài vườn hoa nói chuyện.Còn

Kyuhyun với Donghae ở trong phòng làm việc.

## 5. Chương 5

Ngoài vườn mát quá,những cơn gió nhẹ lồng lộng mơn man trên mái tóc

của hai nàng công chúa. Bỗng Jessica quay lại hỏi Seohyun:

-Em thấy Kyuhyun là người như thế nào vậy?

-Ơ sao chị lại hỏi vậy?-Seohyun ngạc nhiên nói.

-Chị hỏi cho biết thôi,không được sao?

-À nói thế nào nhỉ?Hầu như em nghe mọi người nói anh ấy là mộtngười

cứng nhắc và lạnh lùng chỉ biết sống vì công việc,không bao giờ quan

tâm đến phụ nữ.Nhưng em lại thấy khác anh ấy rất bướngbỉnh,hài hước

pha một chút lạnh lùng và trong anh ấy có một cái gìđó màem không thể

biết được.

-Ái chà,lãng mạn nhỉ.Vậy hóa ra em thích anh ấy à?-Jessica ranh mãnh nói.

-Không ý em không phải vậy,chỉ làem nói lên những gì em nghĩ thôi.Thế

chị thì sao?Chị thấy anh Donghae thế nào.

-Chị chẳng thấy gì cả.-Jessica trả lời một cách thật lạnh lùng rồi

đứng dậy bước ra vườn.

Thực ra trong cô lại cảm thấy anhấy thật chu đáo và dẽ gần nhưngcô

không muốn cho ai biết tình cảm thật sự của cô.Cô lẳng lặng ngắt một

bông hồng rồi bứt cánh nó.Seohyun nhìn chị lo lắng vì Jessica vốn rất

yêu hoa hồng nhưng sao hôm nay chị ấy lại có thái độ như vậy chứ,nhưng

cô không dám hỏi vì sợ chị đang buồn nếu làm phiền sẽ khiến chị tức

giận.Cô đứng dậy mỉm cười với chị rồi đi vào nhà.Vào phòng của cô và

nhị thái tử cô ngồi khóc,những giọt nước mắt của côhệt như những ánh

pha lê sớm.Bỗng cánh cửa hé mở,cô cứ tưởng là anh Kyuhyun nhưng cô đã

nhầm là người hầu của cung điện.Cô ấy nhận lệnh hoàng hậu vào thay ga

trải giường cho cô vànhị thái tử(chung phòng nhưngriêng giường).trong

lúc cô ngườihầu dọn thì Seohyun hỏi:

-Xin lỗi tôi có thể hỏi cô câu này được không?Cô ở trong cung lâurồi

thì cô thấy Nhị thái tử là người như thế nào?

-À tôi thấy thì nhị thái tử là tuýt người sống vì công việc.Thái tử

tỏra khá lạnh lùng với phụ nữ nhưng lại yêu quý mẹ mình.Trong công

việc thái tử rất nghiêm minhnhưng lúc tức giận thái tử thậm chí còn

lấn át cả vuacha mình nữa…-người hầu gái thật thà nói.

-CÔ GIỎI LẮM, DÁM KỂ CHUYỆN ẤY VỚI SEOHYUN À-Kyuhyun đá sầm cửa làm

Seohyun và cô hầu gái giận mình.

-Tôi…tôi xin lỗi-người hầu gái lí nhí trả lời.

-Cô ra đi tôi sẽ nói chuyện với Seohyun-Kyuhyunquát.

Cô hầu sợ hãi chạy ra khỏi phòng.

-Tại sao oppa lại quát cô ấy?Chính em là người hỏi cô ấy mà!-Seohyun

bực bội nói.

-À thì ra đây là cách cô tìm hiểu vềchồng chứ gì.Cô giỏi đấy,tôi phục

cô lắm.Vì nể mẹ nên tôi mớinhịn cô chứ không thì đừng hòng tôi làm

chồng cô nhé.Tôi bản tính vốn dĩ đã ghét con gái lắm rồi-Kyuhyun quát

Seohyun.

Nghe được những lời đó từ kyuhyun như con dao sắc đâm thẳng vào trái

tim bé nhỏ của Seohyun.Nước mắt cô tuôn trào,cô nói:

-Thì ra em đã lầm,em cứ tưởng oppa là người tốt cơ,hình như emđã sai

lầm.-Cô chạy ra khỏi phòng,trái tim giằng xé cô,cô cứ khóc.Chưa bao

giờ cô thấy đau khổ như vậy.Kyuhyun vẫn đứng đó,bắt đầu bình tĩnh hơn

và cảm thấy hối hận vì biết rằng những lời mình nói đã làm tổn thương

lòng tự trọng của Seohyun.Anh lao xuống nhà tìm khắp cung điệnnhưng

không thấy cô đâu cả,anh chạy ra vườn hoa thấy Donghae và Jessica đang

trò chuyện với nhau.Anh hỏi:

-Anh chị có thấy Seohyun đâu không?

-Không nhưng sao vậy?

-Lúc nãy em và cô ấy có to tiếng với nhau.Cô ấy khóc và chạy đi,em giờ

đi tìm khắp cung điện rồi nhưng không thấy cô ấy đâu cả.

-Vậy sao?Anh chị sẽ cùng em tìm cô ấy.

Rồi cả ba người chia nhau ra đi tìm Seohyun nhưng vẫn không thấy cô ấy

đâu cả.Có lẽ nào cô ấy đã chạy ra ngoài không,Kyuhyun lo lắng.Anh chờ

mãi đến chiều tà mà vẫn không thấy cô ấy quay vê.Đến lúc này thì không

nhịn được nữa,anh chạy ra cổng thành,thấy vậy Donghae và Jessicacũng

chạy ra tìm.

-Seohyun,em giỏi lắm.Tìm được em anh sẽ cho em một trận-kyuhyun vừa

nghiến răng vừa chạy.Bây giờ thật sự anh đã mất tự chủ rồi.

## 6. Chương 6

Kyuhyun tức giận chạy,trong đầuanh bây giờ chỉ biết làm cách nào để

cho Seohyun một trận.Anhcứ cắm đầu chạy mà không nghỉ,Donghae và

Jessica chạy tìm Seohyun ở một hướng khác.Trời bắt đầu tối,Kyuhyun gần

như thất vọng,anh không thể tin được lời nói đó có thể làm cô đau lòng

đếnnhư vậy.Anhmệt mỏi và chán nản nhưng vẫn chưa nguôi giận.Khi ý chí

trong anh sắp vụt tắt thì bỗng đâu Seohyun xuất hiện.Mắt cô thâm quầng

đi vì khóc quá nhiều,thấy Kyuhyun cô vội ngoảnhđầu chạyđi nhưng cô đã

bị anh tóm lại.

-Oppa làm gì đấy?thả em xuống-Seohyun vùng vẫy cố thoát khỏi kyuhyun

nhưng anh đâu phải loại vừa.

-Về nhà ta sẽ nói chuyện nhưng chưa về đến nhà thì anh sẽ khôngthả em

ra đâu.Nhớ đấy,muốn đập anh cho hả giận cũng được nhưng đừng mong anh

thả em xuống đấy.Kyuhyun dứt khoát nói và đưa Seohyun về nhà.

Tại cung điện Azura..

-Em có biết anh lo lắng cho em thếnào không hả?

-Em không biết thì sao?

-Em cứng đầu lắm.

-Thì cũng tại oppa đấy,ai bảo oppa nói câu đó với em chứ.

-Á à thế ai lại đi hỏi người hầu kĩ về anh thế nhỉ?

-Em hỏi thì đã sao?Muốn tìm hiểukĩ hơn về chồng mình thì sao?Oppa cấm à?

-Ừ anh cấm đấy vì trước giờ anh chưa bị ai tra hỏi như thế cả!

-Oppa đáng ghét,không thèm nóichuyện với oppa nữa.-Seohyuncố cầm nước

mắt và đi vào phòng.

Kyuhyun đấm mạnh tay vừa tường khiến bàn tay anh chảy máu nhưng anh

vẫn không cảm thấy gì.Lúc ấy,Donghae và Jessica chạy vê.

-Sao tìm thấy Seohyun rồi hả?Nó đâu rồi?-Jessica dồn dập hỏi.

-Cô ấy ở trên nhà ấy!-Kyuhyun ngồi bệt xuống ghế sofa,thở mộtcách nặng nhọc.

Jessica vội chạy lên nhà.Donghae ngồi xuống cạnh Kyuhyun.

-Tay em chảy máu kìa.

-Kệ em,em thích như thế đấy.

-Em đừng quá đau khổ rồi một ngày cô ấy sẽ hiểu và thông cảm cho em thôi mà.

-Anh không hiểu sao?Trước giờ em chưa thấy ai dám cãi em như thế,em

thấy rất bực.

-Kyuhyun à em có dám nghe sự thật này không?Lúc nãy đi tìm

Seohyun,Jessicađã kể cho anh đấy.

-Sao ạ?

Tại phòng Seokyu…

-Chị hiểu tâm trạng của em nhưngem hãy tha thứ cho anh Kyuhyun một lần

đi.Dù sao anh ấycũng đã hối hận rồi mà.

-Không đâu,anh ấy đã làm em tổnthương.em không muốn làm lành với anh ấy đâu.

-Em có biết anh ấy đã bỏ cả bữa trưa để đi tìm em không?Rồi sau khi

cãi nhau với em anh ấy còn đấm tay vào tường đến nỗi chảy máu rồi

kìa!Em có biết không?-Jessica mắt ngấn lệ nói.

-Sao chị…-Seohyun ngạc nhiên nhìn chị.

-Anh Donghae đã nói với chị rằng Kyuhyun chưa bao giờ lo lắng choai mà

bỗng dưng hôm nay lại lo lắng cho em kìa.

-Thì tại anh ấy đã ở với ai ngoài em đâu.

-Em không hiểu ư?Nhiều cô gái bị anh ấy từ chối đã nhờ người đến giả

vờ khóc nói vì bị anh từ chối mà chủ nhân của em buồn bã tự tử chết

dưới chân đồi rồi kìa.Nhưng anh ấy vẫn bình thản nói kệ đi chết thì

chết,việc gì ta phải bận tâm đâu cơ chứ.Đấy bâygiờ thì em đã tỉnh lại

chưa?Suynghĩ kĩ đi,chị về phòng đây.-Jessica đứng dậy bước ra khỏi

phòng và đóng sầm cửa lại.Seohyun ngồi đó,nghĩ lại về câunói của chị

cô.

Đúng lúc đó,tại phòng khách:

-CCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIII

GGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!-Tiếng Kyuhyun vang lên khiến cả

cung điện rung chuyển.-Anh không đùa đấy chứ anh Donghae?-Sắc mặt anh

tái mét,anh không còn tin những gì mà anh Donghae vừa nói với anh.

-Anh không đùa đâu!Em cứ nghĩ đi,nếu không yếu đuối như thế thìviệc gì

cô ấy phải khóc thâm quầng cả mắt ấy chứ.-Donghae thẳng thắn nói-Em

lên phòng và nói chuyện với cô ấy đi!Hazzzzzzzzz từ khi phụ vương mẫu

hậu đi xa là cái nhà này loạnlên cả.Thôi anh mệt rồi anh đingủ đây.Nhớ

lời anh đấy.-Donghae chỉ tay vào Kyuhyunnhư nhắc nhở.

Kyuhyun vẫn ngồi đó,đôi bàn tay anh máu vẫn chưa khô,anh cố lấyhết

dũng khí để lên phòng.Anh bước đi thật nặng nhọc và khi mởcửa ra anh

thấy cô ấy ngồi đó nhưchờ đợi anh vậy.Hai người nhìn nhau,hai trái tim

cũng gần sát nhau hơn.Bỗng anhchạy đến ôm chầm lấy Seohyun khiến cô

rất ngạc nhiên.

-Oppa…

-Seohyun cho anh xin lỗi nhé,anhđã không phải với em.Thalỗi choanh được không?

Đây mới chính là con người của Kyuhyun mà cô mong đợi,cô thấythật hạnh

phúc,tim cô đập thình thịch,cô thấy vòng tay anh mới ấm áp làm sao.

-Vâng,em tha lỗi cho anh đấy!-Cô mỉm cười hạnh phúc nói với kyuhyun.

Kyuhyun nhìn cô mỉm cười.Anh rất vui.

-Thế tối nay em ngủ với anh nha?

-Á oppa thật là,thôi không chơi với oppa nữa.

-Hì hì anh đùa đấy.

-Ôi trời tay anh chảy máu kìa.Sao không nói cho em biết chứ.\_Seohyun

lo lắng chạy lại lấy hộp cứu thương ra cho kyuhyun.Cô cẩn thận băng

lại tay cho anh.Cô bắt đầu khóc.

-Xin lỗi,có phải vì em oppa bị nhưvậy không?

-Không phải đâu mà-Kyuhyun cầmlấy tay Seohyun dịu dàng nóikhiếncô cũng

yên tâm hơn.Hai người không biết rằng đằng sau cánh cửa cũng có hai

người mỉmcười sung sướng-đó là Donghae và Jessica

## 7. Chương 7

Donghae và Jessica về phòng,hai người nhìn nhau mỉm cười sungsướng.Lần

đầu tiên Donghaelại thấy Jessica cười tươi như vậy.Donghae đỏ mặt

ngoảnh đi chỗ khác nhưng Jessicavaaxn không hiểu gì cả.Cô lại gần

Donghae hỏi:

-Này,oppa không sao đấy chứ?

-À anh không sao.-Donghae mỉmcười đáp.

-Không sao thật chứ-Jessica gặnghỏi lần nữa.

-À thì tại anh thấy em cười đẹp thôi.

-Cảm ơn nha!Đây là lần đầu tiên trong đời có người khen em cười đẹp

đấy!-Jessica thẹn thùngnói.

-Mà thôi cũng khyua rồi đi ngủ thôi.-Donghae cố gắng thoát ra khỏi cái

không khí mà anh thấy khó chịu này.

-Ừ oppa nhường em sử dụng phòng tắm trước nha.

-À ừ.

Jessica bước vào phòng tắm,nụ cười trên môi cô tắt hẳn.Cô nhìn vào

gương cắn chặt môi làm môi cô tứa máu.Cô khóc,nước mắt cứ chảy ra,cô

thấy thương em lắm nhưng không thể làm được gì .Cô nhớ lại hôm đi

tìm Seohyun…

\*Sao,Seohyun bị mắc bệnh thiếu máu từ nhỏ sao?Donghae rất kinhngạc

trước câu nói của Jessica.

-Thật đấy.

-Sao trông vẻ bề ngoài của em ấykhông có gì là bị bệnh cả?

-Nó muốn giấu mọi người vì sợ mọi người sẽ lo lắng cho nó.Nó cũng đang

cố gắng sống sao chothật tốt nhưng nếu như bị tổnthương thì khả năng

bệnh thiếu máu tái phát là rất cao đấy.

-Thế thì phải tìm em ấy nhanh lên,không thì nguy mất…\*

Người cô run lên,nếu như em bị dày vò trong đau đớn thì chắc chắn là

em sẽ không qua khỏi.Cô chỉ mong là Kyuhyun sẽ đối xử vớiem thật tốt

vì cô luôn muốn thấy nụ cười hạnh phúc trên môiem.

-CỐC CỐC CỐC này sao ở trong đó lâu quá vậy?Ngủ quên à?-Donghae gõ cửa nói.

-Cạch,em ra đây rồi.

-Sao mắt em đỏ vậy?Em khóc à?

-Không phải đâu,chỉ là bụi bay vàomắt thôi mà-Jessica chối phăng.

Donghae cảm thấy hơi lo cho Jessica nhưng lại không muốn làm phiền cô

lúc này vì anh thấy cô đang rất buồn.

Sáng hôm sau,Seohyun cố gắng dậy rất sớm.Cô chuẩn bị ra vườn tưới

hoa.Bỗng cô thấy có dáng người cao cao đang đứng tưới hoa,nhìn kĩ lại

thì đúng rồi là anhKyuhyun.Kyuhyun thấy Seohyun thì gọi:

-Lại đây nào,vợ của anh,ra xem anh tưới hoa giùm em nè.

-Cái gì?Vợ á?Trước giờ oppa có gọi em như thế đâu-Seohyun ngạc nhiên nói.

-Kệ anh,anh thích nói đấy.Lại đây nhanh nào-Kyuhyun vẫy vẫy tay,anh nở

một nụ cười thật tươi khiến Seohyun không thể không lại được.

-Có gì mà anh bắt em phải lại thế?

-Đội mũ vào đi không nắng đó-Kyuhyun đội lên đầu Seohyun một cái mũ

màu vàng óng như ánh mặt trời.

-Chỉ thế thôi sao?

-Không đâu,em xem này-Kyuhyunchỉ về một khóm hoa gần đó,nó đã nở đã

những bông hoa rực rỡ.Seohyun thích thú chạyđến xem,cô nở một nụ cười

tươi tắn.Kyuhyun đứng đó nhìn cô vớiánh mắt buồn”Seohyun đây có phải

là sự thật không hay chỉ là anh mơ thôi.Từ trước đến giờ anhchưa hề

biết yêu là gì và em đã giúp anh cảm nhận nó,cảm ơn emSeohyun.Mong

rằng ông trời đừng đưa em đi quá sớm.Anh chỉ mong có thế thôi…”

-Oppa Kyuhyun,oppa sao thế?Saođứng ngẩn tò te vậy?

-À anh không sao,đừng bận tâm.

Sau bữa sáng…

-Ái chà!Seohyun,cuối cùng thì cậu cũng lấy chồng rồi à?-Tiếng nói vọng

ra làm cả bốn người giật mình.

-Giọng nói này quen quá,chẳng lẽ..-Seohyun ngoảnh lại,đó là yoona,bạn

thân của cô từ nhỏ.Seohyun mừng rỡ chạy lại ôm Yoona:

-Sao cậu biết tớ ở đây vậy?

-Ặc ặc tớ nghẹt thở mất.Thì hôm qua đến thăm cậu thì nghe mẹ cậu nói

cậu lấy chồng rồi nên mình đến chúc mừng thôi.

-Thế mẹ mình sao rồi?

-Bác ấy vẫn khỏe.Mà mình cũng báo tin cho cậu nè,mình cũng lấy chồng rồi đó.

-Vậy hả,ai vậy?

-Là anh.Xin tự giới thiệu anh là Leeteuk,hoàng tử của vương

quốcHimabi.-một người đàn ôngvới mái tóc vàng bước vào đứng cạnhYoona

và nói.

-Vậy sao?Mình chúc mừng cậu.Chúc 2 cậu sống hạnh phúc với nhau nha.

-Ừ cảm ơn!Á thôi chết muộn rồi-Yoona liếc đồng hồ nói-Mình và anh

Leeteuk có việc phải đi rồi,chỉ kịp đến chào cậu một câu thôi.Bye

nha,lần sau mình sẽ đến chơi lâu hơn.Mà nhớ ình xem mặt chồng cậu

với nhé

-Ừ chào-Seohyun mỉm cười vẫy taychào tạm biệt người bạn thâncủa mình.

Cô ngoảnh lại bất chợt cô thấy khuôn mặt của anh.Khuôn mặt anh tái

nhợt thiếu sức sống.

-Oppa,oppa sao vậy?-Seohyun lo lắng hỏi.

-À anh không sao chỉ là hơi nắngnên thế thôi.

-Thế ta vào nhà đi-Seohyun mỉm cười khoác lấy tay kyuhyun khiến nỗi lo

sợ trong anh đã giảm được một phần.Nhưng linh tính anh mách bảo trong

tương lai côsẽ gặp chuyện chẳng lành,anh chưa bao giờ linh tính sai

cả.Anh nhìn Seohyun lo lắng,chẳng lẽ ôngtrời sắp cướp đi sinh mạng của

một con người nhỏ bé,xinh xắn,dễ thương nhưng lại rất yếu đuối thế này

sao.Đúng vậy,cô như một cái cây nhỏ bé đứng giữa đời,biết yêu thương

và san sẻ nhưng một ngày cái cây ấy sẽ bị người ta đốn đi,và cô sẽ

chết trong đau đớn.

## 8. Chương 8

Seohyun vẫn không hề để ý đến thái độ của Kyuhyun.Cô cầm tay anh kéo

vào phòng.Lại gần cửa sổ,cô lấy một bông hồng đưa cho Kyuhyun.Anh ngạc

nhiên hỏi:

-Sao em lại đưa cho anh cái này?

-Bởi vì từ trước đến giờ sống trong cung điện em chưa hề biếtyêu ai

ngoài người thân của em.Nhưng từ khi biết đến anh,em bắt đầu thấy cuộc

sống có nhiều ýnghĩa hơn dù em chưa hiểu rõ hết tấm lòng của anh.Em

nghĩ chắc là anh không thích em đâu vìem là một cô gái vô dụng,chẳng

biết làm gì cho anh cả.Nhưng xin anh hãy nhận lấy bông hoa này coi như

là tấm lòng mà em dành cho anh.Được không?

Kyuhyun nhìn Seohyun,anh thấy bao lâu nay chưa có người con gái nào

dám thổ lộ với anh như thế.Anh mỉm cười cầm bông hồngtừ tay Seohyun.

-Anh sẽ tưới nước cho nó hằng ngày, dù nó có bị héo đi chăng nữa.

-Oppa…-Seohyun sung sướng nhìn Kyuhyun,chưa bao giờ cô thấy vui như vậy.

Bỗng một người lính gác chạy lên báo cho Kyuhyun:

-Thưa nhị thái tử,đức vua và hoàng hậu đã về rồi ạ!Thái tử và công

chúa Jessica đã đứng đợi dưới sảnh.

-Vậy sao?Ta biết rồi.Ta sẽ xuống.Đi nào Seohyun,xuống đónphụ vương và mẫu haju.

-Vâng-Cô cầm lấy tay anh và đi xuống đại sảnh của cung điện.

-Ta đã về rồi đây.-Taeyeon và Hangeng chạy vào.

-Phụ vương,mẫu hậu,chúng con nhớ người quá-cả bốn người con chạy đến

ôm chầm lấy Taeyeon và hangeng.Cả nhà đoàntụ với nhau trong sung

sướng.

Một lát sau…

-Bẩm đức vua,có mấy người xưng là công chúa đến để gặp thái tử và nhị thái tử ạ.

-Cho họ vào,đồng thời gọi hai tháitử xuống nhưng không được cho hai

công chúa biết đâu.

-Tuân lệnh đức vua.

Đám cận thần hớt hải chạy lên phòng bẩm báo với thái tử:

-Thưa thái tử đức vua bảo cho gọihai thái tử xuống có việc nhưng tuyệt

đối không được chohai công chúa xuống đâu ạ.

-Sao?Ta biết rồi-Kyuhyun và Donghae ngoảnh lại nói với Jessica và

Seohyun-Lát nữa bọn anh sẽ lên,chờ nhé.

-Vâng-Jessica và Seohyun đáp lại.

Nói xong hai thasituwr theo đámhầu cận đi xuống.Ngồi được

mộtlúc,Jessica nói với Seohyun:

-Chúng ta đi theo xem thế nào đi,chị thấy không an tâm tí nào.

-Nhưng anh ấy nói một lát sẽ lên mà.

-Lỡ Kyuhyun gặp chuyện gì thì emcó sống nổi không?

-Ơ sao chị lại hỏi thế?

-Thôi không ơ iệc gì cả chị nói đi là đi.

Jessica nói nói một cách dứt khoát rồi nắm tay Seohyun kéo đi.Lúc đó

tại thánh điện,kyuhyun và Donghae cùng các quan thần đi xuống.Hơn hai

chục công chúađang đứng đợi dưới sảnh của hoàng gia,thấy hai thái

tử,các công chúa ngất ngây trước vẻ đẹpcủa Donghae và

Kyuhyun.Taeyeonthấy vậy liền hỏi Hangeng:

-Sao anh lại cho các cô ấy vào đâyvậy?Anh không nhớ là các con của

chúng ta đang trong giai đoạn thử nghiệm ư?

-Anh nhớ chứ chính vì vậy đây sẽ là giai đoạn thử nghiệm khó khănnhất

để xem tình cảm thật sự của bọn nó.Yêu thật lòng hay là yêu cho vui

thôi.

-Anh Hangeng…

-Giờ là lúc các con của chúng ta thể hiện bản lĩnh rồi đấy-Hangengnở

một nụ cười bí hiểm.

Các nàng công chúa lóa mắt trướcvẻ đẹp của hai thái tử.Nhưng hai thái

tử vẫn tỏ ra thái độ lạnh lùng.Bỗng một nàng công chúa bước đến cạnh

Kyuhyun và nói:

-Kính chào nhị thái tử,xin tự giới thiệu,thần thiếp tên là Park Hanul

công chúa của vương quốc Amazonna.Thần thiếp đã phải lòng ngài từ

lâu,nay xin được làmngười đi theo ngài suốt đời.Nếu ngài không

chê,thần thiếp xin dâng ngài cả tấm lòng.

Kyuhyun vẫn đứng đó nhìn Park Hanul với cái nhìn lạnh nhạt.Nhớ đến lời

mẫu hậu anh nói:

-Cảm ơn về tấm lòng chân thành của các cô nhưng tôi và anh Donghae đã

có vợ rồi.Nay xin cáccô đừng đeo bám lấy tôi và anh tôi nữa.Bây giờ

mời các cô về chovà đừng bao giờ phá hỏng hạnh phúc của hai chúng tôi.

Các công chúa rất sốc khi nghe Kyuhyun nói vậy.Nhưng vẫn có mấy người

khóc lóc van xin nhưng vô ích,Kyuhyun và Donghae vẫn một mực từ chối

tấm lòng của họ.Sau đó các cô ra về,có cô khóc vì không được lọt vào

mắt người mình yêu,có những thì vẫn kiên cường nuôi ý chí theo đuổi

Donghae và Kyuhyun.Seohyunvà Jessica đứng sau tấm rèm nhìn diễn biến

từ nãy đến giờ.Thấy hai thái tử bình thường nghịch ngợm là thế nhưng

hôm nay trông hai người thật sự đã trưởng thành như đã biến thành

người khác,Seohyun và Jessica vui lắm.Taeyeon vỗ vai hai con nói:

-Các con làm tốt lắm,mẫu hậu rất tự hào về các con.Các con của ta đã

thật sự trưởng thành rồi.

-Có gì đâu ạ.Chỉ là lúc nãy nghe họ nói,con chỉ cần nghĩ đến việc

Seohyun và Jessica khóc là tự nhiên nói được thế thôi chứ chẳng biết

làm sao nữa.

-Ái chà hai thái tử nhà ta vốn dĩ rất dị ứng với phụ nữ mà lại xiêu

lòng trước hai nàng công chúa cơà.Ta ngạc nhiên đấy,có thể là hai cô

công chúa ấy là thần tiên rồi-Hangeng nhe răng cười ma mãnh nói.

-Phụ vương..-Kyuhyunvà Donghaehét lên.

-Ha ha ta đùa đấy,dù sao ta cũng chúc mừng các con vì đã có mắt nhìn người đấy.

-Là sao ạ?

-Jessica tuy lạnh lùng nhưng rất yêu thương em gái,có thể vì em mà làm

tất cả,còn Seohyun tuy hơirụt rè nhưng lại sống vì mọi người,biết quan

tâm giúp đỡ mỗikhi người đó gặp khó khăn,cóthể rơi nước mắt trước một

tên giết người biết hối cải.Hai công chúa tính cách tuy khác nhau

nhưng lại chung một trái tim.

Đó là điều mà ta cảm phục nhất.

-Anh Hangeng lần đầu em thấy anh nói ra những lời chân thật như thế

đấy,ngạc nhiên thật-Taeyeon mỉm cười nói với Hangeng.

-Thôi xong nhiệm vụ rồi thì tụi con lên nhà đây,chắc Jessica và

Seohyun đang đợi.

-Thôi chết rồi chạy nhanh lên không là bị phát hiện đấy-Jessica nói

với Seohyun.Cả hai cùng chạynhưng do cố quá sức bệnh tình của Seohyun

lại tái phát.Cô gục ngã ngay trên cầu thang,Jessica hoảng hốt lay em

dậy nhưng Seohyun kiệt sức rồi,Jessica khóc người cô run lên.Đúng lúc

ấy Donghae và Kyuhyun chạy lên thấy vậy thì hoảng lắm,Kyuhyun chạy lại

đỡ Seohyun,còn Donghaelại hỏi Jessica:

-Em ấy sao vậy?

-Lúc nãy nó bảo định xuống nấu cơm trưa luôn nhưng đi được đếnđây thì

em ấy ngã khuỵu xuống đây-Jessica bịa ra một lí do.

-Thôi đưa em ấy vào đi Kyuhyun việc nấu cơm trưa nay anh và Jessica

làm thay cho-Donghae nói.

-Cái gì?Em và oppa á?Có được không vậy?Em sợ mình không làmđược

đâu.Hay là hai oppa nấu đi em ở lại chăm Seohyun cũng được-Jessica từ

chối.

-Không được việc của Seohyun thìđể chồng em ấy giải quyết.Còn emphải

xuống bếp nấu cơm trưa với anh ngay,đừngđể anh dùng vũ lựcnhư cái hôm

anh lôi em xuống ăn sáng đấy nhé.

Jessica nhớ lại việc hôm đó vì không muốn ăn sáng,Jessica đã bịbị

Donghae lôi xuống ăn một cáchkhông thương tiếc trước sựngạc nhiên của

Seohyun và Kyuhyun.Nghĩ lại da gà cô lại nổi lên.Cô miễn cưỡng nói:

-Thôi được nhưng chỉ hôm nay thôi nhé.

-Thế mới đúng là vợ anh chứ.-Nóirồi Donghae hôn nhẹ lên trán Jessica

khiến cô đỏ mặt.Rồi Donghae nắm lấy tay Jessica dắt xuống

phòng.Kyuhyun bế Seohyun lên,nhìn anh chị mình hạnh phúc mà lòng anh

quặn thắtlại,anh đau đớn nhìn Seohyun rồi bế cô vào phòng.Anh đặt cô

lên giường rồi vắt khăn ấm đắp lên đầu cô.Cô nhắm mắt như chịu đựng sự

đauđớn.Kyuhyun nói với Seohyun:

-Seohyun ơi,tỉnh lại đi,em là một cô gái dũng mãnh đúng không?Trả lời

anh đi,anh muốn nhìn thấy nụ cười của em,nó rất đẹp và đáng yêu.Đừng

rời xa anhquá sớm,anh muốn em được như chị Jessica kia,sống tuy lạnh

lùng nhưng không bệnh tật.Hãy nói với anh một câu thôi,chỉ một câu

thôi anh cũng mãn nguyện lắm rồi.

-Op…pa-Tiếng nói khó khăn của Seohyun vang tin,Kyuhyun sung sướng

nhìn Seohyun,cô cũng cười,bỗng Kyuhyun ôm chầm lấy cô khiến cô ngạc

nhiên lắm.Nhưng cô thấy ở bên anh cô không phải sợ sệt gì nữa,cô có

cảm giác như được thần mặt trờiche chở,sưởi ấm cho cô.

Tại phòng bếp…

-Donghae đập trứng kiểu ấy sai rồi,phải đạp nhẹ vào thành bát rồibóc

vỏ ra chứ không phải bóp vỡ thế đâu.

-Thế à?Anh quên mất.

Một lát sau:

-Trời ơi,nồi canh sôi thế rồi mà anh vẫn chưa tắt bếp sao?Hết cách với

anh rồi đấy.

Thế là buổi nấu ăn của Jessica và Donghae vẫn diễn ra không suônsẻ

mấy.Nhưng có ai biết rằng,ngoài cung điện vẫn còn vàingười công chúa

đứng chờ thái tử của mình và cô các rất cămhận hai người con gái đã

cướp đi người trong mộng của mình.Các cô quyết sẽ trả thù cho chính

mình,và trong số đó có một người-cô ta muốn giết người đã cướp đi

kyuhyun,đó chính là Park Hanul…

## 9. Chương 9

Seohyun bỗng thấy lạnh sống lưng vì cô bắt đầu có linh cảm chẳng

lành,cứ như là cô gắp gặp chuyện gì khủng khiếp lắm đấy.Côcố trấn tĩnh

lại,đi ra vườn tưới hoa.Bất chợt có một cô gái đi vào vườn hoa hỏi cô:

-Xin lỗi cho tôi hỏi cô có phải là vợcủa nhị thái tử Cho Kyuhyun không?

-Vâng sao cô biết tôi?Mà cô là ai vậy?

-À tôi là Park Hanul,công chúa của vương quốc Amazona.

-Hân hạnh được gặp cô,tôi là Seo Joo Hyun,công chúa của vương quốc Kimusa.

Park hanul thầm nghĩ:”Hừ cái conbé này thì có gì đẹp đẽ chứ,ta thậm

chí còn đẹp gấp trăm lần nó,thế mà Kyuhyun lại từ chối ta,tức thật.Seo

Joo Hyun,cô khôngđội trời chung với tôi đâu,một là cô sống tôi

chết,hai là tôi sống côchết.Cô chọn đi.Cuộc chiến giữa chúng ta chỉ

mới bắt đầu thôi và tất nhiên tôi sẽ là người thắng cuộc cô hiểu

chưa?”

-Này cô sao vậy?-Seohyun hỏi.

-À tôi không sao chỉ là đang nghĩđến một vài chuyện riêng ấy mà.À mà

tối mai cô rảnh không?

-Có,tôi rảnh.

-Thế cô có thể đi với tôi được không?Để làm quen ấy mà.

-Thôi,tôi không dám đâu.Lần trước tôi tự ý ra khỏi cung điện,vềthì bị

anh Kyuhyun quát ột trận đấy.

-Không sao đâu,chỉ đi một tí thôi mà.khoảng 10 phút thôi mà.

-Thế thì chắc là được.

-Ok,gặp nhau ở vườn sau nhà tốimai nha.

-Ừm…

Park Hanul mỉm cười vẫy tay chàotạm biệt Seohyun.Nhưng vừa ra khỏi

cổng,mắt cô biến đổi hẳn.Ánh mắt đầy ghen tuông,nụ cười nửa miệng đầy

mưu mô.Cô nháy mắt với các cô công chúa.Như đã hiểu ra họ cũng

cười.Park Hanul nói:

-Đó mới chỉ là mục tiêu thứ nhất,còn vợ của thái tử Lee Donghae là mục

tiêu thứ hai đấy.

Chiều hôm sau,Seohyun cố gắng nấu bữa tối thật sớm.Kyuhyun lấylàm lạ liền hỏi:

-Sao hôm nay em nấu sớm thế?Đừng có nói là định đi đâu đấy.Anh không

cho đâu nha.

-Thôi nào,em chỉ một tí thôi mà.10phút thôi.

-Không được lỡ em gặp nguy hiểm thì sao?

-Không sao đâu,em chỉ ở gần đâythôi mà.Xin oppa đấy,mà.

-Hừm thôi được.nhưng chỉ 10 phút thôi đấy.

-Cảm ơn oppa nha-seohyun vui sướng ôm chầm lấy Kyuhyun và đặt lên má

anh một nụ hôn.Chợt nhận ra,seohyun đỏ bừng mặt-Xinlỗi oppa nha,tại em

vui quá.

-Không sao,nếu như ngày nào anh cũng được em làm thế thì thật sung

sướng.-Kyuhyun nheo mắt cười.

-Á oppa thật là…em không đùa đâu.Seohyun tức giận đấm vào người Kyuhyun.

Nhưng không chỉ có Seokyu là hạnh phúc thôi đâu nha…

-Oppa thả em xuống-Jessica kêu lên.

-Anh sẽ không thả đâu,vì em rất bướng nên anh phải cho em

mộttrận-Donghaecười.Mặc sức cho Jessica giãy giụa anh vẫn cứ bế cô đi.

-Em không đùa đâu nha,oppa.Có thả em xuống không thì bảo?

-Không thả thì làm gì được anh nào?

-Em sẽ cắn đấy.

-Thôi được anh thả nè-Nói rồi Donghae buông Jessica ra làm côngã xuống

đất.Donghae cốc đầu Jessica rồi nói:

-Thế nào cô bé?Còn muốn anh thảnữa không?

-Thà để oppa thả còn hơn là để oppa bế.-Jessica phụng phịu làm Donghae bật cười.

-Oppa sao thế?

-Nhìn mặt em tự nhiên anh muốncười thôi.

-Này đừng để em phải đánh oppa đấy nhá.

-Anh đùa đấy.Anh làm sao mà dám trêu Jessica của anh chứ.

Tối hôm đó…

Seohyun ra sau nhà đợi.Đúng 7 giờ,Park Hanul đến.Cô mỉm cười nói:

-Ta đi nào.

-Thế cô định đưa tôi đi đâu vậy?

-Đi chơi vài nơi thôi.Đúng 10 phútsẽ về.

-Vậy thì đi thôi,nhanh lên.

Park Hanul vừa đưa Seohyun đi,cô ta cười rất mãn nguyện.”Seohyunơi,hãy

cùng tôi đi đến bờ vực của tử thần nhé…”.

## 10. Chương 10

Đi được một lúc,Seohyun quay lạihỏi Park Hanul:

-Sao đi lâu vậy,nhanh để tôi còn phải về nữa,chắc là anh Kyuhyun sốt

ruột lắm rồi!

-Sắp đến rồi đấy,đừng lo.Tôi sẽ đưa cô về mà.-Park Hanul mỉm cười.

Đến một ngõ nhỏ và tối,Park Hanul nói:

-Đến nơi rồi.

-Sao lại đến đây vậy?-Seohyun ngạc nhiên hỏi.

-Vì tôi muốn dành cho cô một bất ngờ đó mà.

-Bất ngờ sao?

-Cô đợi đi.

Một lát sau,từ hai đầu hẻm,hơn một chục cô công chúa bước lại gần

Seohyun và Park Hanul,Seohyun ngơ ngác không biết gì cả.Park hanul mỉm

cười nói:

-Thật tội nghiệp,không ngờ vợ của nhị thái tử Cho Kyuhyun lại ngây thơ

đến thế.Xin được giới thiệu,tôi và các công chúa đây đềulà những người

bị nhị thái tử từ chối lời cầu hôn,chỉ vì cô đấy.

-Thế các người định làm gì tôi?-Seohyun sợ hãi hỏi.

-Tất nhiên là làm cho nhị thái tử căm ghét cô rồi.

-Tôi sẽ không tha cho các người nếu các người dám làm gì Kyuhyun đâu.

-Ái chà hùng hổ gớm nhỉ.Để tôi xem cô chịu đựng được bao lâu.-Nói xong

Park Hanul chỉ tay raám hiệu,một cô công chúa trong đòan ra ngòai hẻm

gọi vài tên línhcủa mình vài.Theo lời công chúa,bọn chúng đánh thuốc

mê cho Seohyun và trói cô lại,giam cô tại một nhà kho cách hòang cung

không xa.Sau khi bắtcóc Seohyun thành công,Park Hanul mỉm cười quay ra

nói với các bạn:

-Bước một đã thành công,bây giờ là bước hai:nhắm vào vợ của thái tử Lee Donghae.

lúc đó tại hòang cung,kyuhyun lolắng vì đợi mãi mà không thấy Seohyun

về và cũng không biết côđi đâu.Anh đã nói với Donghae và

Jessica.Jessicatức giận nói:

-Cậu đã súyt làm mất Seohyun mộtlần rồi,cậu mà còn để mất nólần thứ

hai thì tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.

-Em biết rồi,bây giờ em sẽ đi tìm cô ấy.-kyuhyun nói rồi lấy con bạch

mã của mình ra.

-Em có biết tìm cô ấy ở đâu khôngmà đi?-Donghae hỏi.

-Em không biết nhưng em nghĩ côấy chưa thể đi xa được đâu,anh chị ở

nhà đợi nhé.-Kyuhyun nói rồi phi ngựa rakhỏi cổng thành.

Thấp thỏm không yên,Jessica thấyngười nóng rực lên,cô nói:

-Oppa đưa em đi tìm Seohyun đi,em thấy không yên tâm.

-Em ở nhà đi,em mà như Seohyun thì anh chết mất.Em nhìn thằng Kyuhyun

là biết đấy.

-Biết là thế nhưng em thấy khôngyên tâm.

-Tùy em,thích lo hay không thì lo,nhưng em nhất định phải ở nhà.

-Oppa chẳng lẽ không thấy lo lắngcho Seohyun à?

-Anh lo chứ nhưng anh còn lo hơn đấy,vì vậy hãy ngoanngõan ở nhà

đi và đừng đòi đi đâu hết,không nghe lời là anh cấm cung em

đấy-Donghae nói.

Jessica bây giờ chỉ còn biết ở nhàđợi thôi,nếu cô đi nhất định Donghae

sẽ giữ cô lại.Trong lúc đó Kyuhyun vẫn phi ngựa đi tìm.Các cô gái nhìn

thấy anh thì ngất ngây trước vẻ đẹp lạnh lùngcủa anh nhưng anh vẫn

không để tâm chút nào,bây giờ anh chỉ biết đi tìm Seohyun thôi.Anh

không biết rằng từ bao giờ Seohyun đã là người con gái của đời anh dù

anh bíêt đây chỉ là của trình thử nghiệm tình yêu mà mẹ anh đã dành

cho anh và Donghae.Lúc đó,tại căn nhà kho,Seohyun bừng tỉnh giấc và

thấy mình đang ở trong một căn nhà tối.Mắt cô bắt đầu ngấn lệ vì cô lo

giờ này không biết Kyuhyunnhư thế nào rồi.Cô khóc mãi.Bỗng cánh cửa mở

ra,một chàng trai bước vào cắt dây trói cho cô rồi bịt miệng cô lại

nói:”Im lặng đi ,ra chỗ nào đó tôi sẽ nói cho cô biết chứ ở đây nguy

hiểm lắm”.Nói rồi anh ấy đưa Seohyun đến một căn nhà gần đấy,anh đưacô

vào trong và bật đèn lên..Lúc này Seohyun mới nhìn thấy được,cô thấy

anh ấy rấtquen nhưng cô không thể nhớ được anh là ai.Cô hỏi:

-Xin lỗi tôi có thể biết tên anh được không?

Chàng trai bỗng phì cười và nói:

-Ôi trời,em không nhớ anh thật à?Mà cũng phải thôi,em mới gặp anh được

một lần thôi mà.

Seohyun vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả.Anh ấy không nhịn nổi cười vì vẻ

mặt đó của cô.Cuối cùng anh nói:

-Em không nhớ thì thôi nhưng anh nghĩ người này sẽ giúp em nhớ đấy.Nói

rồi anh ấy lại mở cửa một căn phòng ra và đưa cô vào đấy.Seohyun không

giấu nổi sự ngạc nhiên vì người cô đang thấy là Yoon A bạn cô.Yoon A

mỉm cườiôm chầm lấy Seohyun:

-Cậu không sao chứ?

-Ừ mình không sao.

-Thế cậu đã nhớ ra người đã cứucậu là ai chưa?

-Á-Lúc này Seohyun mới nhìn lại anh ấy.Đúng rồi là LeeTeuk,chồng của

yoon a.Seohyun cúi đầu và xinlỗi leeteuk.Leeteuk nói:

-Không sao đâu,chỉ cần em an tòan là được rồi.

-À…mà sao cậu biết tớ bị bắt mà cứu tớ vậy,mà sao cậu lại có nhà

này.-Seohyun bắt đầu quay lại vấn đề chính.

-Đây là nhà cũ của ba mẹ tớ đấy.Mà chuyện là thế này,sau khi chia tay

cậu mình cùng Leeteuk đidự cuộc họp thay cho ba mẹ mình.Họp xong mình

nói anh Leeteuk đưa mình đến đây chơi với cậu nhân tiện xem mặt

chồngcậu luôn.Lúc dừng lại ở trước cổng,mình bỗng nghe có tiếng nói ở

phía sau.Mình với anh Leeteuk ra sau xem thì thấy Park Hanul đang bàn

kế họach để giết cậu và chị cậu đấy nên mình đã nghĩ cách để cứu cậu

và chị cậu nhưng mà không ngờ cậu lại là nạn nhân đầu tiên đấy,mình

nghĩđáng lẽ phải là chị cậu cơ.

-Sao lại là chị Jessica?

-Vì mình biếT Park Hanul,cô ta cũng có mấy lần sang cầu hôn anh

leeteuk đấy nhưng lại bị anh ấy từ chối,sau mình được biết là cô ta có

theo đuổi Donghae kìa nên mình nghĩ chắc phải là chị cậu mới phải.

-Mà mình cũng thấy lạ,cậu biết anh donghae sao lại không biết anh kyuhyun vậy?

-Mình quen anh donghae trong một lần gặp mặt tình cờ thôi.Anh donghae

từng nói với tớ,kyuhyun hồi đó lạnh lùng,không bao giờ tiếp xúc với

phụ nữ mà anh ấy thì đẹp đến nỗi bao cô gái mê mẩn đến chết người

luôn.Mà cậu thấy anh ấy thế nàO?

-Mình thấy anh ấy hài lắm,ít khi lạnh lùng mà cũng đẹp trai nữa.

-Ái chà vậy lát nữa mình đưa cậ vềnhà,cậu hứa phải ình xem mặt anh ấy đấy.

-Ừ chắc chắn mà.

Trong khi Seohyun cười nói vui vẻvới Yoon A thì kyuhyun lại lo lắng đi

tìm cô.Đúng lúc ấy Park hanul cũng phát hiện là không thấy cô ởtrong

nhà kho.Cô ta tứclộn ruột,điên lên như một con mãnh thú.

-Seohyun nhất định tôi sẽ là cho anh kyuhyun yêu tôi,cô không phải là

đối thủ của tôi đâu hãy hớ đấy-Cô ta cười một cách ghê rợn,đó mới

chính là bộ mặt thật của cô ta.

## 11. Chương 11

Về đến cung điện,Seohyun chạy ùa vào tìm chị mình.Thấy chị đứngở đại

sảnh với anh Donghae,Seohyunvui vẻ reo lên:

-Chị ơi,em đây nè.

Jessica nhìn lại,vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.Cô lại ôm em thật chặt và nói:

-Bé ngốc ơi,em làm chị lo quá.Mà em đi đâu giờ mới về vậy?

Seohyun kể lại mọi chuyện từ lúc cô bị bắt cho đến khi được Leeteuk

cưới.Jessica vui mừng cảm ơn Leeteuk rồi hỏi Seohyun:

-Em không đi với Kyuhyun sao?

-Em có biết đâu.

-Trời ạ,nó đi tìm em nãy giờ đấy.Giờ biết tìm nó ở đâu vậy trời?

-Ủa sao em không thấy anh ấy nhỉ?

-Đi tìm thì sợ không gặp đâu,thôiđợi đi!Kiểu gì lát nữa nó cũng phải

về mà.-Donghae nói.

-Chắc phải vậy thôi.Cậu có phiền không Yoon A?-Seohyun quay sang hỏi bạn.

-Ừ không sao đâu,mình đợi đượcmà với lại mình muốn xem mặt chồng cậu

nên mình đợi được-Yoon A vui vẻ nói.

Trong lúc đó,Kyuhyun vẫn đang đitìm Seohyun.Bỗng anh gặp Park Hanul

đứng trên đường.Anhvội dừng ngựa lại hỏi:

-Cô có thấy vợ tôi đâu không?

-Tôi không biết nhưng nếu biết thì việc gì phải nói cho anh.Lỡ cô ta

gặp một hòang tử khác hào hoa hơn anh và đi theo anh ta thìsao?-Park

hanul nói với vẻ cáu gắt.

-Này cô ấy không phải lọai ngườiấy đâu.Tôi nghĩ chắc chỉ cô thôi.

-Anh nói cái gì?

-Nghe nói trước đây thì theo đuổi anh tôi,giờ lại đi cầu hôn tôi.Cái

kiểu người như thế chắc chỉ có côthôi.

-Anh dám nói tôi thế hả?

-Mà thôi,tôi phải đi tìm seohyun đây,cô cứ muốn đứng đây thì cứ đứng

rồi lỡ có ai rước đi thì chịu nha.-Kyuhyun nói rồi lên ngựa phivề cung

điện.Park Hanul bực tức nói:

-Không,bây giờ chỉ có anh mới được phép là người con trai của tôi

thôi.không bắt được vợ anh thì tôi bắt anh phải bỏ vợ anh và tôi,đúng

chính Park Hanul đây mớiđược làm người con gái của anh.

Kyuhyun phi ngựa về cung điện.Đến đại sảnh,anh xuống ngựa và đưa nó

vào chuồng.Xong rồi anh ra vườn thượng uyển ngồi thở dài với vẻ lo

lắng.Thấy vậy Seohyun mỉm cười bước lại gần anh và bịt mắt anh

lại,kyuhyun cười rồi hỏi:

-Seohyun phải không?

-Sao oppa đóan tài thế?Làm em mất hứng quá!-Seohyun phũng phịu bỏ tay

mình ra.kyuhyun nhìn thấy thì bật cười nựng má Seohyun:

-Trời ơi làm anh lo muốn chết luôn.Mà lần sau muốn đi đâu phải có anh

đi kèm đó.Nghe chưa?

-Vâng!

-Mà ai bắt em đi thế?

-À thực ra…-Seohyun định nói là Park Hanul nhưng sợ kyuhyun lo lắng

nên cô nói dối anh-người đó trùm khăn nên em cũng không biết.À đúng

rồi,oppa đi theo em-Nói rồi Seohyun đưa Kyuhyun lên phòng khách tầng

hai mà Donghae,Jessica,YoonA vàLeeteuk đang ở đó.Cô khác tay kyuhyun

rồi mỉm cười nói với Yoon A:

-Chồng tớ đây nè!

-Anh ấy đẹp nhỉ!-YoonA ngạc nhiên nhìn Kyuhyun-Chả trách nhiều người

muốn cầu hôn anh ấy quá à.

-Đẹp bằng anh không?-Leeteuk trêu YoonA.

-Không,kyuhyun oppa đẹp hơn anh.-YoonA bĩu môi.

-Á á vợ anh mà không bênh vực anh nha-Nói rồi Leeteuk cốc đầu Yoon A.

Cả sáu người cùng cười vang rồi nói chuyện rất vui vẻ.Sau khi tiễn

YoonA và Leeteuk,Donghaeđưa Jessica về phòng còn Kyuhyun thìđưa

Seohyun về phòng ngủ.Khi Seohyun đã chìm vào giấc ngủ,kyuhyun nhẹ

nhàng đắp chăncho cô rồi lại đầu cửa sổ.Bỗng anh thấy có một bức

thưtrên bàn anh.Anh lấy bức thư ra đọc.nội dung của bức thư:

“Tôi là park hanul đây!hẹn anh chiều mai ta gặp nhau tại hồ nước gần

cung điện ta sẽ nói chuyện.Tuyệt đối anh không đượccho vợ anh biết nếu

không vợ anh sẽ gặp đau khổ đấy”.

Kyuhyun rùng mình,anh có một linh cảm không hay sẽ xảy ra.Anh linh cảm

sắp có giông tố đến với anh,khiến anh và Seohyun chia ly trong đau khổ

## 12. Chương 12

Khi lên giường nằm,Kyuhyun trằn trọc mãi không ngủ được.Anh cứ suy

nghĩ mãi về bức thư của Park Hanul và cả linhcảm của mình.Anh sợ

Seohyun sẽ lại gặp chuyện không hay nhưng anh không thể nào làm khác

được.Sáng hôm sau….

Seohyun nhẹ nhàng vén tấm rèmcửa sổ để những tia nắng chiếu sáng khắp

căn phòng.Kyuhyun vẫn ngủ,anh nheomắt khó chịu vì ánh nắng.Seohyunmỉm

cười nói với anh:

-Sáu giờ rồi anh yêu!Dậy ăn sáng nào!

Kyuhyun ngạc nhiên mở tròn mắt,anh bật dậy nhìn Seohyun rồi cười rất tươi:

-Nếu ngày nào em cũng nói thế với anh thì hay thật!

-Cũng tùy lúc thôi!Bây giờ oppa đánh răng đi rồi xuống ăn sáng,em

xúông trước đây.

-Ừ nhưng em phải thưởng cho anh chứ!-kyuhyun nói rồi chỉ tay vào má

mình.Seohyun lại hôn vàomá anh rồi nhanh chóng ra khỏi phòng với khuôn

mặt đỏ ửng.Anh mỉm cười nhìn Seohyun rồi vào phòng đánh răng và thay

đồ nhưng trong anh vẫn chưa hếtnỗi lo sợ về bức thư mà Park Hanul gửi

cho anh.Kyuhyun cố gắng xuống ăn sáng với vẻ mặt bình thường,anh không

muốn Seohyun biết vig nếu không Seohyun sẽ gặp nguy hiểm.Sau bữa

sáng,Kyuhyun và Donghae xuống phòng làm việc của Hangeng để họp cùng

các quần thần.Lúc đó,tại phòng khách,Jessica và Seohyun đang đọc

sách.Jessica nói với Seohyun:

-Seohyun này!Em có nhớ mẹ không?

-Có chứ!Mà sao chị lại hỏi thế?

-Chị muốn về thăm mẹ quá!Cũng được 3 tháng rồi đấy chứ!

-Thì chị nói Donghae oppa đưa về là được mà!

-Khổ nỗi anh ấy bận suốt nên chị không dám nhờ.Kyuhyun oppa cũng bận

luôn nên giờ chị chả biết nhờ ai cả!

-Hay nhờ mẫu hậu đi!Dù sao thì hai người cũng quen nhau mà.

-Ừ!Em đi với chị đi!

-Sao ạ?-Seohyun vẫn đang cắm cúivào cuốn sách đột nhiên bị Jessicalôi

đi.Tại phòng của Taeyeon…

-Sao con muốn về thăm mẹ sao?-Taeyeon ngạc nhiên nhìn Seohyun và Jessica.

-Vâng,lâu rồi không gặp mẫu hậu,chúng con nhớ người quá.

-Ta biết nhưng các con cố gắng đợi đến đầu tháng sau được không.Vì

tháng này ta với các thái tử bận quá nên các con cố gắng nha.

-Vâng vậy cũng được ạ-Nói rồi Jessica đẩy Seohyun ra ngòai.

Lúc đó đúng lúc Donghae và Kyuhyun họp xong.Họ ra ngòai và thấy ngay

Jessica và Seohyun.Donghaehỏi:

-Jessica,em làm gì ở đây vậy?

-Không có gì đâu ạ-Jessica xua tay.

-Đừng giấu anh,anh biết mà.

-Tại em có mấy chuyện muốn nóivới mẹ thôi.

-Thế à?

Sau đó Seohyun và Jessica xuốngbếp nấu ăn,còn kyuhyun và Donghae đang

ngồi đọc sách.Lúcđó Hangeng và Taeyeon vào,nói:

-Ái chà hai con hôm nay nấu bữa trưa à?

-Sao phụ vương lại hỏi thế?Tụi con làm việc này hàng ngày mà.

-Thế à?tại lâu nay ta bận quá nênkhông ăn cùng các con,hôm nay ta sẽ

có một bữa ăn gia đình đấy.

-Vâng thế thì hay quá.

Sau khi nấu cơm xong,mọi ngườicùng dùng bữa rất vui vẻ.Chiều hôm

ấy,như lời hẹn,Kyuhyun ra hồ nước gần hòang cung.Park Hanul đã đợi ở

đó,thấy anh,cô nói:

-Anh đến trễ 5 phút đấy.

-Cô coi trọng giờ giấc từ bao giờ thế hả?

-Chả biết.

-Mà thôi!Vào vấn đề chính đi.Cô gọi tôi ra đây làm gì?

-Anh biết mà.Việc gì tôi phải nói.

-Đừng vòng vo nữa,nói đi.Cô muốn gì?

-Tôi muốn gì sao.Ha ha.Tôi muốn anh chia tay với cô vợ của anh đi!

-SAO?Cô có điên không?Không đờinào tôi chia tay với vợ tôi đâu!

-Thế thì vợ anh sẽ nhận được sự đau đớn tột cùng đấy!

-Tôi mặc kệ cô!Tôi chả quan tâm.Tôi sẽ không cho ai đến gần cô ấy

đâu.-Nói rồi kyuhyun đi vàohòang cung và đóng cổng lại.

-Rồi anh cứ chờ xem-Park hanul cười ranh mãnh nói-Đầu tiên sẽ làvợ

anh,sau đó sẽ là vợ của thái tử Donghae.Rồi các người sẽ thấy thế nào

khi đã từ chối ta!

Kyuhyun đi vào nhà với tâm trạng bức bối và lo sợ.Seohyun thấy vậy liền hỏi:

-Oppa sao thế?Oppa mệt à?

-À anh không sao!Em đừng lo!Chỉlà anh hơi mệt một tí thôi.Bây giờanh

muốn nghỉ,em đừng làm phiền anh.

-vâng.-Seohyun vui vẻ nói.

Trở về phòng,anh ngồi phịch xuống giường.Anh không thể không lo

được.Tối đến,sau khi ăncơm xong,anh lên phòng cha anh và kể lại hết

câu chuyện của mình với cha.Hangeng nói:

-Thế giờ con tính sao?

-Để bảo vệ cô ấy,con sẽ cấm cungvà ko cho cô ấy ra ngòai.

-ừ nhưng phải xem tình hình thế nào đã chứ.Chưa nên cấm cung vợ con

vội.lỡ cô ta chỉ đe dọa conthôi thì sao?

-Vâng để mai con sẽ tính tiếp.

Trời đã khuya,lúc ấy Seohyun và Kyuhyun đã đi ngủ rồi nhưng Jessica

vẫn còn thức.Cô bước ra ban công ngắm sao.Donghae lại hỏi:

-Khuya rồi sao em không vào ngủ đi?

-Em chưa muốn ngủ.

-Có chuyện gì sao?

-Không ạ.Chỉ là em muốn ngắm sao thôi.

-Anh có thể ở đây với em được không?

-Được ạ.

-Jessica,anh muốn hỏi em chuyệnnày.Khi ở với anh,em thấy thế nào?

-Em thấy vui ạ.Vì em từng nghĩ lấy chồng thì chắc là khổ lắm nhưng khi

ở bên anh em lại thấy thỏai mái và dễ chịu lắm.

-Thế à?-Nói rồi Donghae để Jessica tựa vào vai mình,cả hai đều rất hạnh phúc.

## 13. Chương 13

Sáng hôm sau,trước khi đi họp,Kyuhyun cứ nhắc đi nhắc lại Seohyun là

phải ở yên trong phòng cho đến lúc anh về.Seohyun miễn cưỡng đồng

ý.Sau khi Kyuhyun đi rồi,Cô tựa người ra ban công nhìn xuống vườn

hoa,tại mấy hôm trước cô quên tưới nên hoa héo rũ cả.Thấyvườn hoa như

thế,cô nghĩ:

-Mình chỉ xuống tưpứi hoa một látthôi chắc không sao đâu.

Nghĩ là làm,cô lén Kyuhyun ra vườn tưới hoa.Đột nhiên,một bóng đen

xuất hiện trước mt cô và bịt miệng cô lại.Seohyun sợ hãi nói:

-Ngươi là ai?Ngươi làm gì ta vậy?

-Ta đến tiễn ngươi sang thế giới bên kia vì ngươi đã làm chủ nhân ta đau khổ.

-Không đừng mà.Seohyun cố gắng giãy giụa nhưng không thể,bây giờ cô

mới thấy hối hận vìđã không nghe lời chồng mình,một giọt nước mắt tràn

mi cô.Người nắm lấy cổ tay cô và lấy trong túi ra một con dao,hắn cầm

con dao kkề sát cổ tay cô.Seohyunnhắm mắt lại nhưng những giọt nước

mắt vẫn lăn dài trên má.”Vĩnh biệt Kyuhyun oppa.Em yêu anh nhiều lắm”.

Khi còn dao gần chạm vào mạch máu của Seohyun,cô thấy đay đớnlắm.Máu

cứ chảy ra mãi.Bỗng có tiếng cung nữ gọi cô:”Nhị thái tử phi ơi!Cô đâu

rồi?”.Tiếng chân cô cung nữ ấy ngày một rõ hơn,cô tiến lại gần vườn

hoa.Tên lạ mặt nghe thấy thì nói”Con cung nữ chết tiệt!Dám phá đám

ta”.Nói rồi hắnbỏ Seohyun lại rồi cầm con dao nhảy ra khỏi tường

thành.Seohyun ngã xuống,cô lịm đi.Khi cung nữ ra đến vườn hoa tìm thì

thấy Seohyun.Cô hốt hỏang,chạy đi gọi các cận thần và lính đến đưa

công chúa vào phòng và băng bó vết thương.Côcung nữ nhờ một người lính

đi báo tin cho chị Seohyun.Jessicasau khi biết chuyện,cô lập tức chạy

đến phòngem,cô cầm bàn tay đã băng của em mà khóc.Jessica nhờ Kim

Chang Kum,cung nữ thân tín nhất của cô,đi báo tin này cho nhị thái

tử.Chang Kum vâng lệnh cô,đến phòng của nhà vua,lúc này Kyuhyun và

Donghae cùng một sốquan tướng trong triều đình đanghọp.Đến cửa,một tên

lính chặn lại,nói với cô:

- Cô đi đâu đấy?

-Tôi cần gặp nhị thái tử có việc!

-Không được,nhị thái tử đang họp.Lát nữa hãy gặp.

-Nhưng việc này tôi cần nói với nhị thái tử ngay bây giờ.

-Không được là không được.

-Thôiđược,nhưng lát nữa nếu nhịthái tử mà trách tôi,tôi sẽ mách tộianh đấy.

-Thôi,cô vào đi nhưng đừng nói với nhị thái tử chuyện lúc nãy tôi nói

với cô nha!

-Được!-Chang Kum bụm miệng cười rồi cô nhanh chóng bước vào phòng làm

việc của Hangeng.Lúc đó Hangeng đang cùng con trai mình và các nhị

thần đang họp bàn việc đi sứ sắptới của Hangeng.Chang kum mở cửa bước

vào,quỳ xuống tâu:

-Bẩm hoàng thượng,thần biết là bây giờ hoàng thượng đang họpnhưng thần

xin làm phiền hoàngthượng một lát.

-Có việc gì vậy?

-Thưa,nhị thái tử phi bị tấn công bất ngờ ở ngoài vườn hoa,bây giờ

đang được thái tử phi chăm sóc.Thần vào đây theo lệnh của thái tử

phi,muốn nhị thái tử về gấp.

-Vậy sao?Kyuhyun,convề đi,lát nữa ta,anh con và các nhị thần sẽđến

thăm Seohyun sau.

-Vâng nhi thần vâng lệnh cha.-Nói rồi Kyuhyun nhanh chóng bước rakhỏi

phòng và bước nhanh đến phòng mình.Lúcđó Seohyun đã tỉnh dậy.Jessica

đang trò chuyện với Seohyun.Thấy kyuhyun về,Seohyun hỏi:

-Sao oppa về sớm thế?

-Em có bị điên không?Anh đã dặn em là phải ở yên trong phòng chođến

lúc anh về mà.Em muốn chết hả?May cho em đấy.-kyuhyun tức giận quát.

-Em xin lỗi oppa,lần sau em sẽ nghe lời oppa mà.

-Được rồi nhưng anh chỉ tha cho lần này thôi đấy.Một lần nữa là không

xong với anh đâu.-Kyuhyun cốc nhẹ vào đầu Seohyun

## 14. Chương 14

Kyuhyun xuống vườn thượng uyển,anh vừa đi dạo vừa suy nghĩ về việc xảy

ra với Seohyun và những lời mà Park Hanul đã nói với anh.Bỗng một con

chim bồ câu màu đen với đôi mắt đỏ vằn như lửa sà xuống vai và nhả vào

lòng bàn tay anh một bức thư rồi nó bay mất.Kyuhyun ngạcnhiên một lúc

rồi mở bức thư ra xem.

“Kyuhyun,anh đã thấy người con gái anh yêu đã bị tôi làm cho nhưthế

nào rồi chứ!Nếu muốn cô ta được an toàn thì anh phải làm như tôi đã

nói với anh”

Đúng như anh đoán,người đã hại seohyun lúc sáng chính là người của

Park Hanul.Dù thế anh vẫn không muốn chia tay Seohyun,anh xé vụn tờ

giấy ra rồivứt đi.Anh coi như không có chuyện gì xảy ra.Điềm tĩnh bước

vào nhưng anh có ngờ đâu sóng gió sẽ bắt đầu tới và cô gái đó sẽbị tổn

thương,cô gái có lòng nhân từ và tình cảm chân thật.Đósẽ là lúc anh

phải đành rời xa cô và nhường hạnh phúc cho kẻ khác,kẻ mà không đáng

để có được hạnh phúc…….

Sáng hôm sau,tại thánh điện…….

-Bẩm hoàng thượng,mật thám của chúng ta cho biết,nước Amazona đang có

âm mưu thù địch với nước ta.-Tướng quân Leenói.

-Vậy sao?nhưng chúng ta có làm gì họ đâu chứ?

-Bẩm nghe đâu họ đang nhắm vào nhị thái tử phi đấy ạ.

-Nhị thái tử phi sao?Ta hiểu rồi,cho ngươi lui.

-Tuân lệnh hoàng thượng.-Nói rồi tướng quân Lee bước ra khỏi thánh điện.

-Công công,ngươi có ở đó không?-Hangeng gọi.

-Bẩm có thần.

-Hãy triệu nhị thái tử đến đây chota.

-Tuân lệnh.

Tại cung điện cửa hai thái tử,Seohyun đang cho thỏ ăn,tất nhiên là

phải có Kyuhyun bên cạnh rồi.Còn Jessica đang cùng Donghae làm bánh

gatô.Công công chạy lại chuồng thỏ,vừa thởhổn hển vừa nói:

-Nhị thái tử,có lệnh của hoàng thượng cần gặp người ngay ạ.

-Ha ha,xem ra công công vẫn chậm chạp như ngày nào nhỉ.-kyuhyun cười

vỗ vào vai côngcông.

-Nhị thái tử đừng có trêu tôi nữa mà.-Công công làm ra vẻ tội nghiệp.

-Được rồi,đợi ta một lát ta sẽ đếnngay.-Kyuhyun nói rồi kéo Seohyun

vào cung.Seohyun đánh vào tay Kyuhyun nói:

-Oppa cầm đúng chỗ em bị đâm hôm trước đấy.

-À anh xin lỗi.-Kyuhyun bỏ tay ra rồi đẩy Seohyun tới phòng bếp.Lúc đó

Donghae và Jessica đang làm bánh rất vui vẻ thì…

-Anh Donghae,em gửi Seohyun ở đây được không?

-Sao?

-Em phải đến chỗ phụ thân bây giờ.Để cô ấy một mình em khôngan tâm nên

nhờ anh và chị Jessica trông hộ em nhé.

-Cái thằng…làm người ta mất cả hứng.Anh có phải người giữ trẻ

đâu!Thôi được rồi,nể tình anh em anh chỉ canh Seohyun lần nàythôi

đấy.Không có lần sau đâu.-Donghae nói.

-Vâng thưa ông anh khó tính-kyuhyun nói rồi chạy mất.

-Cái thằng này nói gì thế hả?-Donghae tức giận đuổi theo.Seohyun và

Jessica đứng cười rất vui vẻ.Nhưng liệu họ có thể như thế mãi được

không?…….

## 15. Chương 15

Tại phòng làm việc của hoàng thượng…

-Thưa phụ vương,người gọi con có việc gì thế ạ?

-Ta có việc cần nói với con,về chuyện của vợ con ấy.

-Seohyun có chuyện gì thế ạ?

-Ta nghĩ rằng Park Hanul không đùa chúng ta đâu,ta nghe mật thám nói

nước Amazona đang bímật gây chiến với nước ta nhưng nghe đâu lại đang

nhắm đến nhị thái tử phi đấy.

-Vậy sao?-kyuhyun lộ rõ vẻ lo lắng.

-Ừ ta nghĩ là chúng ta nên làm theo lời của cô ta.

-Không được đâu!Như thế sẽ làmSeohyun bị tổn thương.

-Ta xin lỗi,Kyuhyun.Ta không còn sự lựa chọ nào khác.Nhưng nếu không

cô ta sẽ giết Seohyun bất cứ lúc nào.

-Chúng ta chỉ cần bắt cô ta là xongchứ gì.

-Ta không nghĩ vậy đâu,dù nếu côta bị bắt thì vẫn còn đồng bọncủa cô

ta thôi.Con hãy nghĩ kĩ đi.Ta thật lòng xin lỗi con.

-Không phải lỗi tại phụ vương đâuạ,con sẽ suy nghĩ về chuyện này.Con

về phòng đây.-Kyuhyun mệt mỏi đứng dậy và bước về phòng.Hangeng nhìn

con mà đaulòng,thật tình ông đâu muốn nhưvậy.

Kyuhyun bước về phủ,Seohyun ở trong phòng bếp nhìn thấy Kyuhyun liền

vui vẻ chạy ra.Thấy anh không được vui,cô ngạc nhiên hỏi:

-Oppa sao vậy?trông opa không được vui.

-À anh không sao-Kyuhyun lấy hếtcan đảm-Seohyun lát nữa anhmuốn nói

với em một chuyện.Được không?

-Vâng

## 16. Chương 16

Tồi hôm đó,sau khi ăn tối xong,Seohyun lên phòng Kyuhyun.Cô hỏi:

-Oppa có chuyện gì muốn nói vớiem vậy?

-À chuyện này…chuyện này…khó nói lắm-Kyuhyun lưỡng lự.

-Oppa nói đi,em nghe được mà-Seohyun giục.

-Anh chưa dám nói ra.

-Oppa thật là…-Nói rồi Seohyun đilấy bình nước lại tưới mấy chậy cây

gần cửa sổ,trông tâm trạng côrất vui.

-Seohyun,chúng ta…chúng ta chiatay nhau được không?-Kyuhyun cố lấy

hết bình tĩnh và nói.

“Xoảng”,bình nước trên tay Seohyun rơi xuống sán,vỡ ra từngmảnh.Mặt cô

tái nhợt đi,nụ cười trên môi cô tắt hẳn.Cô chạy lại gầnanh,không hề

tin những gì anh vừa nói:

-Oppa,oppa đang đùa em phải không?Oppa trả lời đi.-Không,nhữnggì anh

vừa nói làsự thật.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má ửng hồng của cô.Cô không thểtin

được là anh đã nói với cô như thế.

-Tại sao chứ?Hay là oppa đã yêu người khác rồi!

-Đúng vậy,đúng là anh đã yêu người khác.

Một lần nữa một con dao sắc lại cứa phải tiim cô.

-Vậy những kỉ niệm giữ chúng ta,oppa đều cho là vô nghĩa sao?Cả lúc

oppa cười đùa với em,oppa đều cảm thấy là giả tạo ư?

-Đúng vậy-Kyuhyun đau lòng nói.

Seohyun òa khóc,cô chạy thật nhanh đến phòng chị.Jessica và Donghae

thấy vậy liền hỏi:

-Sao vậy Seohyun?Có chuyện gì à?.Nhưng Seohyun vẫn cứ khóc.Côđã không

muốn tin nhưng tình cảnh bây giờ thật sự khiến cô phải tin.Jessica

gặng hỏimãi cô mới trả lời:

-Kyuhyun oppa nói muốn chia tayem.

-SAO?-Cả Donghae và Jessica đều không tin vào tai mình.Jessica cười,nói:

-Chắc có sự hiểu lầm,chứ làm gì cóchuyện đó chứ Seohyun?

-Không đâu,anh chị sang mà hỏi anh ấy đi là biết-Seohyun quệt nước mắt.

-Chẳng lẽ là thế sao?Để anh sang hỏi Kyuhyun cho-Donghae vừa nóixong

là chạy ngay ra khỏi phòng.Jessica dìu Seohyun lại giường.Seohyun hỏi:

-jessica unni,tối nay unni có thể cho em ngủ ở đây được không?Mai em sẽ về nhà?

-Sao?Không được đâu.Em về rồi thì còn ai ở đây với chị nữa.Mà đã hết

thời gian thử nghiệm đâu.

## 17. Chương 17

-Nhưng đối với em và anh ấy thì mọi chuyện đã kết thúc

rồi.Jessicaunni,em không muốn nói đến chuyện này nữa,em muốn ngủ,chị

đừng hỏi thêm gì nữa.-Seohyun nói rồi nằm xuống giường.

-Ừ-Jessica buồn bã đắp lại chăn cho em rồi bước ra ngoài.Cô đến phòng

của nhị thái tử thì nghe thấy tiếng Donghae.

-Tại sao em lại bỏ Seohyun chứ,em từng nói rất yêu thương cô ấy

sao.Tại sao bây giờ lại như vậy?Chẳng lẽ em đã thích người khác rồi

sao?

-Vâng,đúng là em đã thích người khác.Thế thì sao?-Kyuhyun đau lòng nói.

“BỐP”,Donghae tát Kyuhyun một cái đau điếng.Mắt anh như chứa lửa.-Cậu

không phải là em trai tôi.Cái cậu em nghịch ngợm nhưng tình cảm của

tôi đã chết rồi.Từ giờ trở đi,đừng bao giờ gọitôi là anh nữa.

-Tốt…tốt thôi.

Donghae bước ra khỏi phòng thì thấy Jessica.Cô đã nghe được toànbộ câu

chuyện.Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô.Donghae đưa cô đến vườn

thượng uyển.

-Vậy cuối cùng là Seohyun phải về nước sao?

-Ừ!Chắc chỉ có vậy thôi.Anh nghĩ làcon bé đã rất đau lòng.

-Tội nghiệp con bé,đã quá tin tưởng vào tình yêu của mình để bây giờ

phải đau khổ.

-Jessica…

-Gì ạ?

-Em hãy về cùng với Seohyun đi.

-Sao?Nhưng còn anh…

-Anh không sao,anh có thể chờ được mà.Với lại mùa thu năm sau là hết

hạn thử nghiệm lúc đó,em hãy về đây.

-Vâng,thế cũng được.

-Seohyun sao rồi?

-Con bé đang ngủ.

Không,suốt đem đó,cô không thểchợp mắt,nhớ về anh,về những kỉ niệm

giữa cô và anh là côkhông thể ngăn nổi dòng nướcmắt.Cô đã nghĩ,phải

chăng đây là tình yêu sai lầm mà cô đã phạm phải.Đau khổ,thất vọng

nhưng trái tim không thể thiếu hình bóng anh.Kết cục rồi sẽ thế này

sao…

Sáng hôm sau,Seohyun dậy rất sớm.Cô lẻn sang phòng Kyuhyun,lấy hành lí

và xếp quần áo vào.Xong xuôi,cô nhìn anh lầncuối,nước mắt chảy dài rồi

khép cửa lại.Cô viết một bức thư đặt cạnh giường chị rồi đi bằng cửa

sau ra khỏi hoàng cung.Cô nhìn lại hoàng cung lần cuối rồi bước đi.Ra

khỏi kinh thành,cô bắt đầu thấy mệt.Đi không chú ý,cô không nhận ra

một chiếc xe ngựa đang lao thẳng đến mình

## 18. Chương 18

Khi định thần lại,Seohyun thấy chiesc xe ngựa đó đang lao thẳngđến

mình.Cô hoảng hốt,né sang một bên.Không may,cô vấp phải một hòn đá và

lăn xuống thảm cỏ,cô đập đầu vào một khúc gỗ ở gần đó rồi ngất

đi.Chiếc xe ngựa đột ngột dừng lại,trên xe một chàng trai bước

xuống.Đó là Yonghwa-hoàng tử của xứ Ilu.Anhchạy lại gần Seohyun,lay

mãi không thấy cô tỉnh dậy.Anh đành bế cô đưa lên xe và vè hoàng cung

của mình.Seohyun vẫn không hay biết gì.Đến nơi,anh bế cô vào phòng,đặt

cô lên giường và gọi người hầu vào chăm sóc cho cô.Xong việc,anh bước

khỏi phòngthif gặp mẹ-thái hậu Hansun.Trông bà có vẻ không vui.Yonghwa

hỏi:

-Mẫu hậu,người sao thế?

-Hãy giải thích cho ta biết chuyệnnày là thế nào?

-Sao cơ?

-Tại sao con lại bế một cô gái về hoàng cung thế hả?

-Mẫu hậu,người hiểu lầm rồi.Thực ra,con suýt đâm vào cô ấy đấy ạ.

-Cái gì?Cô ta có làm sao không?

-Con không biết.

-Cô ta tỉnh lại rồi thì hãy hỏi cô ta nhà ở đâu rồi đưa về cho ta

ngay.Nghe chưa?

-Vâng thưa mẫu hậu.-Yonghwa thở dài.Vừa lúc đó,người chạy ra,tâu:

-Thưa hoàng tử,cô ấy đã tỉnh rồi ạ.

-Vậy sao?-yonghwa nói rồi bước nhanh về phòng.Seohyun đã tỉnhdậy,cô

ngơ ngác nhìn mọi thứxung quanh.Yonghwa bước vào,mỉm cười với cô:

-Cô tỉnh rồi sao?Có thấy bị thươngchỗ nào không?

Seohyun vẫn im lặng.Yonghwa ngạc nhiên hỏi:

-Cô sao thế?Thấy không khỏe sao?Nhà cô ở đâu,cô nói đi,tôi sẽ đưa cô về.

-Nhà tôi…..tôi có nhà sao?-Seohyun nói.

-Này,cô sao thế?Cô không nhớ bốmẹ cô sao?

-Bố mẹ tôi à..Là ai mới được chứ.

“Cô ấy mất trí nhớ rồi.Chắc tại va đập vào đâu đó,là lỗi của mình,mình

đã làm cô ấy như thế này”

-Cô mất trí nhớ rồi.

-Mất trí nhớ….-Seohyunngơ ngác.Phải,cô đã quên rồi,cô khôngthể nhớ

ra được bố mẹ côlà ai và những kỉ niệm đẹp giữa cô và anh-người đã làm

cho cô rơi lệ ngày hôm qua.

Tại hoàng cung Azura,30 phút trước…

-Donghae oppa-Tiếng Jessica như sắp khóc-Seohyun…Seohyun bỏ đi rồi.

-SAO CƠ?-Donghae bật dậy.

-Con bé để lại bức thư này.

Donghae cầm bức thư và đọc:

“Gửi Jessica unni của em.Em xin lỗi vì đã đi mà không nói gì với

chịcả,rất xin lỗi chị.Em sẽ về nhà và sống với phụ vương,mẫu hậu

như trước đây,chị hãy sống với Donghae oppa thật vui vẻ nha,hôm nào lại

đến thăm em.Còn nữa,cho em gửi lời xin lỗiđến Kyuhyun oppa nhé.Thật sự

xin lỗi mọi người”

## 19. Chương 19

-Chuyện này là sao chứ?-Donghae vò tờ giấy lại-KYUHYUN-Nóirồi anh lao

nhanh đến phòng của nhịthái tử.

-Khoan đã,anh…-Jessica định kêu anh lại nhưng đã quá muộn,Donghae đã

chạy đến phòng Kyuhyun rồi.Jessica ngồi phịch xuống đất,nước mắt chảy

dài.Lúc đó,Taeyeon nghe tiếng ồn đi ngang qua thì thấy Jessica,bà

lolắng hỏi:

-Jessica,con sao thế?

-Mẫu hậu,Seohyun đi mất rồi.

-SAO CƠ?!-Bà Taeyeon như khôngcòn tin vào tai mình nữa-Con vừanói gì?

-Seohyun bỏ đi lúc sáng rồi.

-Sao lại thế được chứ?-Taeyeon đảo mắt nhìn xung quanh-ThằngDonghae đâu?

-Anh ấy chạy đến phủ của nhị tháitử rồi.

-Không được rồi,đi theo ta-Nói rồiTaeyeon cầm tay Jessica chạy đến

phòng của Kyuhyun.Lúc đó:

-Kyuhyun,mày nói đi mày đã đưa Seohyun đi đâu rồi?

-Seohyun đi rồi sao,lúc nào vậy?-Kyuhyun lo lắng.

-Mày còn giả vờ nữa sao.Vì giờ mày không còn là em trai tao nữa nên

tao sẽ không nhẹ tay với mày đâu.

-Khoa đã-Tiếng Taeyeon thở dốc.

-Mẫu hậu…-Donghae và Kyuhyun đứng dậy cúi đầu.

-Donghae đừng đổ tội cho Kyuhyun,ta nghĩ là không phải lỗi của Kyuhyun đâu.

-MẪU HẬU…

-Ta sẽ nói việc này với cha các connhưng trước hết hãy theo ta về văn

thư của cha,ta muốn các con nghe toàn bộ sự việc.

-Vâng thưa mẫu hậu-Cả ba ngườicúi đầu.

Tại phòng của Yonghwa…

-Cô không thể nhớ quá khứ của mình sao?

-Không-Seohyun lắc đầu.Yonghwathởdafi.

-Vậy tạm thời cô cứ ở đây một thời gian,sau khi tìm được tung tích của

cô,tôi sẽ đưa cô về.Cô biếtchưa?

Seohyun im lặng.Yonghwa đứng dậy bước ra khỏi phòng.Lát sau quay lại

với một bộ đồ trên tay,đặtbên cạnh Seohyun.Seohyuncầm bộ đồ ngơngác

nhìn anh.

-Mẹ tôi không thích tôi đưa ngươilạ về nhà,vậy nên tôi đã xin bà chocô

ở lại đây làm cung nữ một thời gian và bà đã đồng ý.Vậy cô hãy thay đồ

đi,kể từ giờ cô sẽ là ngườihầu của vương quốc này.-Nói rồi Yonghwa

bướcra khỏi phòng.Seohyun cầm bộ đồ vào phòng thay.

Tại văn thư của Hangeng…

-Chuyện là như vậy sao?-Hageng và Taeyeon lắc đầu.

-Tất cả là tại nó đấy,nếu nó không bỏ rơi Seohyun thì đã không có cớ sự này.

-Đừng lo,ta đã phái người về cungđiện Kimusa để hỏi thăm tin tức

rồi-Hageng nói-Donghae à,con nên thông cảm cho em,nó bị bắt buộc phải

làm thế đấy.

-SAO CƠ-Cả Donghae,Jessicavà Taeyeon ngạc nhiên.

-Phụ vương,người đừng nói-Kyuhyun ngăn cản.

-Bí mật không thể giữ lâu được đâu.Ta sẽ kể ọi người.

…………………………………\*\*\*\*\*………………………………

-Vậy sao chứ?!-Donghae há hốc mồm-Tất cả là tại Park Hanul cả sao?

-Ừ.

-Kyuhyun anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em.Tha lỗi cho anh nha-Mặt dễ thương.

-Em biết rồi,chỉ là hiểu lầm thôi mà.Mà anh cất cái mặt đó đi,nổi cảda gà.

-Ha ha,đùa thôi.Nhưng nhất định anh sẽ trả thù hộ em nha em trai

ngoan.-Donghae véo má Kyuhyun.

Kyuhyun suýt xỉu.Bỗng……….

“Cấp báo,cấp báo”Tiếng của lính canh ở nội cấm vệ ngày một rõ.

-Chuyện gì vậy?-Hangeng đứng bật dậy.

-Thưa hoàng thượng,tướng quân Lee từ cung điện Kimusa về báo cáo là

công chúa Seohyun không về đó.

-SAO CƠ?-kyuhyun đứng bật dậy.Mắt Jessica nhòa đi,cô lao ra khỏi phòng.

## 20. Chương 20

Donghae chạy theo.Ra khỏi đại điện,Jessica bắt đầu nấc,cô đã để mất

người em gái mà cô yêu thương nhất trên đời.Cô không biết giờ em mình

đang ở đâu.Chẳng biết cô sẽ chạy đến bao giờ néu không có một cánh tay

giữ cô lại.Cô nhìn anh,nước mắt vẫn còn chảy dài trên má.Anh mỉm

cười,nhẹ nhàng quẹt nước mắt trên má cô.

-Đừng khóc,em khóc trông rất xấu.

-Nhưng làm sao mà em có thể không khóc được chứ.

-Anh biết thế nào thì Seohyun vẫn sẽ trở về mà.Phụ vương đã cho quân ở

nội ngư ti đi tìm rồi.kyuhyun cũng đi tìm đấy.

-Em cũng muốn đi.

-Không được,em mà xuất cung,nhỡ lại xảy ra việc gì thì sao.Cứ ở đây

chờ tin đi.Anh sẽ đi tìm Seohyun cho.

-Vậy anh đi cẩn thận nha.

-Ừ,nhất định rồi.

—————————————————-o0o———————————————–

-Shim Chang Kim,giờ tên của của cô là như thế đấy!-Yonghwa nói.

-Sao cơ?!-Seohyun tròn mắt nhìn anh.

-Thì cô nói không nhớ tên mình mà nên tôi gọi cô như thế để dễ nhớ

tên.Từ giờ cô sẽ là cung nữ của phủ tôi.Biết chưa?

-Vâng.

-Bây giờ cô hãy ra chợ mua đồ ẫu hậu của tôi.Đây là danh

sách.-Nói rồi Yonghwa đưa cho cômột cái giỏ đựng và một tờ giấy.

-Nhưng tôi không biết đường-Seohyun lắc đầu.

-Vậy sao?Chắc cô không phải là người ở đây.Được rồi,Tiffany sẽ đicùng cô.

Tại chợ tỉnh Yumil….

-Mua gần đủ rồi,còn thiếu cà rốt nữa là xong.

-Ừ,cà rốt phía này nè,họ bán nhiềulắm-Nói rồi tiffany cầm tay seohyun

chạy nhanh.

Lúc đó bỗng một người cưỡi mộtcon ngựa bạch mã phóng quacô.Nhìn lưới

qua trông anh ta rất quen,cô định gọi nhưng không hiểu sao lại không

nói được.Cứ thế bóng người và ngựa dần khuất.Đột nhiên,một giọt nước

mắt trào ra ở khóe mi cô.Cô đã thấy anh,đã gặp anh,hai người chỉcách

nhaucos vài cm thôi nhưng lại không thể đến với nhau được.Cô cũng

không biết lí do tại sao mình lại khóc nhưng hình ảnhngười ấy gợi đến

cho cô một kỉ niệm đau lòng rất mơ hồ.Liệu cô có còn gặp lại anh

mộtlần nữa không.Tiffany không để ýđến thái độ của cô nên cũng không

thắc mắc.

## 21. Chương 21

Kyuhyun bất giác quay người lại,anh đã thấy cô mặc đồ cung nữđứng giữa

chợ,anh có thể nhìn thấy cô dù anh và cô cách xa nhauđến mấy km.Anh

nhìn thấy cô nhưng không phải là mộtngười vợ hạnh phúc khi nhìn thấy

chồngmà là một người đang rơi vào hố sâu tuyệt vọng khi anh tuyên bố

sẽ chia tay.Trái tim anh bỗng nhóiđau,anh phi ngựa thật nhanh đến chỗ

cô đang đứng nhưng đã quá muộn,cô đã về cung của Yonghwarồi.Kyuhyun

tiến lại gầnmột cô gái,anh xuống ngựa,hỏi:

-Cô có thấy một cô gái nào mặc đồcung nữa vừa đi qua đây không?

-Không tôi không biết.

-Vâng cảm ơn.Xin lỗi đã làm phiền.-Anh không biết rằng bao nhiêu cặp

mắt hình trái tim đang hướng về phía mình.

Tại Đông cung điện…….

-Thượng cung Chơng.

-Vâng thưa công chúa.

-Đã có tin tức gì về em gái ta chưa?

-Chưa có thưa công chúa.

-Được rồi cho ngươi lui.Lúc nào có tin hãy báo lại cho ta.

-Vâng thưa công chúa.

Jessica thở dài.Cô không thể ngồiyên trong phòng dù chỉ một phút.Cô

thấy hơi giận kyuhyun,tạisao lại chia tay em gái cô chỉ vì một lời đe

dọa đó.Cô cũng đã thề sẽ trả thù cho em cô bằng mọi giá.Vì chính Park

hanul cũng là kẻthù truyền kiếp của cô.cô không thể đợi được đến ngày

cô sẽ tử hình cô ta.

——————————————–o0o——————————————–

-Thưa hoàng tử tôi đã đưa Cung nữ Shim đi mua đủ đồ cho hoàngthái hậu rồi.

-Thế à?Tốt lắm.Cho ngươi lui.Giờ cung nữ Shim ở đâu rồi.

-Cô ấy ở ngoài vườn hoa thưa hoàng tử.

-Được rồi.

-Cung nữ Shim-Seohyun giật mìnhvì tiếng nói của Yonghwa.Cô quay lại,cúi đầu:

-Chào hoàng tử.

-Cô đang làm gì đấy?

-Tôi tưới cây và tỉa cành.

-Trông cũng đẹp đấy.-Yonghwa ngắm tuyệt tác mà Seohyun vừa làm xong-Co

biết làm những việc này à?

-Vâng.

-Cô vẫn chưa nhớ ra được gì sao?

-Vâng.

-Vậy à?-Yonghwa thở dài.-Thôi làm cho xong việc đi.

-Vâng thưa hoàng tử.-Seohyun tiếp tục với công việc

Đông cung điện……..

-SAO?!Không tìm thấy nhị công chúa sao-Jessica bàng hoàng nói.

-Xin lỗi công chúa.Thần đã cho người tìm cả trong và ngoài kinhthành

vãn không phát hiện được tung tích của nhị công chúa.-Tướng quân Lee

nói.

Jessica không thể nói được một câu nào nữa.Tay cô nắm chặt,trong đầu

cô bắt đầu vạch ra một kế hoạch táo bạo.

-Tướng quân Lee.

-Vâng thưa công chúa.

-Hãy gọi nhị thái tử và thái tử đếnđây cho ta.

-vâng

-Jessica?Em có bị làm sao không đấy?-Donghae ngạc nhiên trong khi

Kyuhyun thì đơ người đó.

-Jessica tại sao em lại có thể nói như thế chứ?-Kyuhyun nói(Kyuhyun

lớn tuổi hơn Jessica).

-Em đang rất bình thường-Jessica quả quyết.

-Vậy chẳng lẽ em định…..

-Đúng vậy,anh hãy lấy Park Hanul đi.

## 22. Chương 22

-Nhưng tại sao em lại quyết định như thế?-Donghae thắc mắc.

-Vì bây giờ em đang rất tỉnh táo.

-Anh không bao giờ chấp nhận chuyện đó-Kyuhyun cương quyết.

-Hãy nghe em!Chuyện này đã nằm gọn cả vào tính toán của emcả rồi.

-SAO CƠ?!-Cả Donghae và Kyuhyun ngạc nhiên.

-Hãy nghe em một lần.Em đã suy nghĩ và tính toán rất kĩ lưỡng rồi.Tất

cả dềuddax nằm trong tầmkiểm soát của em.-Jessica nởmột nụ cười đầy tự

tin.

-Jessica đang nghĩ gì thế không biết?-Donghae sau khi ra khỏi Đông

cung điện vẫn còn thắc mắc.

-Em chịu.-Kyuhyun nhún vai.

-Anh nghĩ là cách tốt nhất là nghe Jessica đi.Cô ấy muốn làm gì là

làmcho bằng được đấy.Không cản nổiđâu.-Donghae thở dài.

-Vâng,nhưng trước hết ta phải nóichuyện này với phụ vương đã chứ.

Chính cung….

-Jessica muốn thế sao?-Hangeng hơi ngạc nhiên.

-Vâng,con mong phụ vương hãy chấp nhận-Donghae nói.

-Nhưng việc này không phải là quá nguy hiểm đối với Kyuhyun

sao?-Hăneng thắc mắc.

-Con tình nguyện làm việc đó.Nhấtđịnh con phải tìm được Seohyun và bắt

cô ta đền tội.

-Ừm…..-Hangeng lưỡng lự.

-Phụ vương,con xin phụ vương.-Kyuhyun van nài.

-Được rồi,nếu con đã quyết tâm thì ta cũng không ngăn cản nhưng ta

khuyên con nên thận trọng,cô ta không phải loại dễ chơi đâu.-Hangeng

nhắc.

-Yên tâm đi phụ vương.Chẳng phải trước khi quen Seohyun,Kyuhyunđã có

biệt danh là khối sắt biết đi sao?-Donghae bá vai Kyuhyun cười.

-Anh này,kì vừa thôi.

——————————————o0o—————————————-

-Shim Chang Kim.

-Có tiểu nữ thưa hoàng thái hậu.

-Mọi việc ta giao đã xong cả chưa?

-Thưa,đã xong rồi ạ.

-Vậy hãy ra khu giặt đồ và lấy đồ của ta về đây.

-Vâng thưa hoàng thái hậu.

Seohyun lê từng bước đi.Cô cảm thấy nơi này rất xa lại đối với cô.Cô

bỗng nhớ về quá khứ nhưng nó hiện ra không quá rõ ràng.Cô chỉ biết là

mình đã từng hạnh phúc và đau khổ.Hình ảnh người đó lại hiện ra trong

tâm trícô.Cô lại rơi nước mắt.Những giọt nước mắt vô hình….

Đông cung điện.

Jessica ngồi trầm tư.Cô muốn cái ngày Kyuhyun lấy Park Hanul maumau

đến để cô có thể trả thù cho em mình.Bao suy nghĩ bỗng chốctiêu tan

khi…

-Thưa công chúa,thần là thượng cung Min đây ạ.

-Có chuyện gì vậy?

-Mời công chúa ra ngoài.Thái tử muốn gặp cô.

-Donghae sao?-Jessica thoáng chút ngạc nhiên.

-Anh đến gặp em có chuyện gì vậy?

-Có chuyện mới đến gặp em được sao?

-Em xin lỗi,em không có ý đó.

-Anh muốn biết lí do tại sao em lạimuốn như vậy?

-Tại sao ư?Bởi vì em muốn vậy.

-Anh biết em luôn có những ý tưởng đien rồ mà.

-Nè Anh khùng vừa thôi.Em làm cósuy nghĩ ấy chứ.

-Dỗi rồi hả?Anh xin lỗi nha.

-Khỉ ngố anh ấy.Mà anh đã tìm được Seohyun chưa?

-Ô hay,cái đó tự em đi mà tìm.Saolại hỏi anh?

-Vậy anh cho em đi tìm thật sao?

-Ừ

-Không hối hận nhá.

-Ừ.

-Thượng cung Min,chuẩn bị ngựacho ta.-Jessica chưa kịp nói hết câu thì

bị Donghae bịt mồm lại.Anh cốc đầu cô:

-Nói cái gì thế hả?

-Thì anh à.

-Anh đùa đấy.

-Thế mà cũng nói được.

-Vậy em có thể cho anh biết kế hoạch của em được không?

-Em sẽ không nói đâu.Vì em không muốn ai cũng vì em mà liên lụy cả.

Nụ cười trên môi Donghae bỗng vụt tắt.Anh hơi ngập ngừng:

-Em nói vậy là sao?

-Donghae oppa,nếu một ngày nàođó em sẽ biến mất khỏi thế gian này thì

sao?-Jessica cười buồn.

## 23. Chương 23

Donghae tái mặt,anh không thể tin được những lời Jessica vừa nói.

-Đừng dọa anh.

-Không đâu,có thể anh sẽ không tin phải không.Nhưng mà…-Jessica

lưỡng lự-Mà thôi anhđừng để ý,em dọa anh đấy.Em sẽ không chết đâu.

-Ừ,được rồi.Anh về đây,Có gì anh sẽ nói lại cho em biết.-Donghae cười

nhạt và bước đi thật nhanh.

.

.

“Xin lỗi,thật sự xin lỗi anh.Anh có thể sống mà không có em không?”

——————–

-Nè,Chang Kim.cô đang làm gì đấy?

-Chào hoàng tử.Tiểu nữ lại làm việc hôm trước thôi ạ.-Seohyun cặm cụi làm việc.

-Giờ cô lại làm hình gì đấy?

-Đây là cây của hoàng tử phải không ạ?

-Phải,thì sao?

-Tiểu nữ dã tỉa hình Jung Yonghwa đấy.Hoàng tử thấy đẹp không?

-Ừm đẹp lắm.Mà cô đã nhớ ra gì chưa?

-Chưa ạ-Seohyun lắc đầu.

-Vậy sao.Cô đi với tôi đến một nơinhé!-Yonghwanói.

-Sao cơ ạ?

-Thì cứ đi rồi biết.-Nói rồi,Yonghwa nắm tay Seohyun đưa đi.

- – -

-Được rồi.Cô mở mắt ra đi.

-Woa,đây là chuồng thỏ mà.Sao hoàng tử biết tiểu nữ thích thỏ vậy?

-Hôm trước tôi thấy cô tỉa lá hình con thỏ nên tôi đoán vậy thôi.

-Cảm ơn hoàng tử.

-Không có gì.

-Tiểu nữ có thể cho chúng ăn không?

-Tất nhiên là được.

Seohyun vui vẻ chạy lại bế một con thỏ lên,cô vuốt lông nó.

“Thật mềm mại.Đáng yêu quá”

Sau đó,cô cúi xuống mỉm cười nhìn lũ thỏ con đang nằm ngủ ngon lành

bên mẹ.Đột nhiên cô khựng lại,một cơn gió lại buốt thổi qua gáy cô.

Thịch

“Em đang làm gì đấy?

-Em cho thỏ ăn thôi!Anh định quản lí em đấy à

-Anh hỏi thôi mà.Vậy mà cũng không được sao?

-Được chứ.Anh nhìn kìa.Thỏ con đấy,đáng yêu chưa kìa?

-Ừ nhưng sao mà bằng em được!

-Anh này.Đùa kì quá.Thỏ con đángyêu hơn em nhiều mà.

-Thế sao?Anh thì thấy ngược lại.

-Anh có vui không?

-Vui chứ.Nhất là khi thấy em cười.Sau này em có muốn như thỏmẹ kia

không?Trông nó rất hạnh phúc với đàn con của mình

-Nhất định là em muốn,cả anh nữa nhé.

-Ừ.-Anh quàng tay qua vai cô,để cô dựa vào vai mình.Cô mỉm cườihạnh

phúc nhìn anh”

Đau

Sao lại là lúc này chứ?

Tại sao em lại nhớ đến anh?

.

.

Tại sao em lại nhớ những kỉ niệmgiữa đôi ta?

.

.

Chẳng phải anh đã nói là không yêu em nữa!

.

.

Đó có phải là sự thật không?

.

.

Hay chỉ là cơn ác mộng.

————————————————o0o—————————————-

-Nè,Chang Kim.Cô khóc đấy à.

-À không,thưa hoàng tử-Seohyunlấy tay gạt nước mắt.

-Cô nhớ ra được gì rồi sao?

-Vâng nhưng kí ức đó mơ hồ quá.

-Xin lỗi cô nhé!

-Không sao đâu ạ!Thôi,tiểu nữ phải ra ngoài hoàng cung đây ạ.Hoàng

thái hậu có nhờ việc.

-Vậy sao?Vậy cô đi nhanh đi.Có cần tôi đưa cô đi không?

-Dạ thôi.Tiểu nữ đi một mình cũngđược ạ

Seohyun xách túi đồ chạy thật nhanh ra khỏi hoàng cung.Đi ngang qua

chỗ đông người,cô hơi tò mò.Dừng lại,cô hỏi một người:

-Xin lỗi chị.Có chuyện gì mà mọi người túm lại một nơi đông vậy.

-Nghe nói nhị thái tử Jo Kyuhyun của xứ Azura sắp lấy vợ.Nghe đâu lại

là công chúa của xứ Amazona gì đó ấy.

-Sao ạ-Seohyun tròn mắt,kí ức lại ùa về.Cô thấy con tim nhói đau.

“Tại sao chứ?Đau”

Cô bắt đầu khóc.Cô lại khóc một làn nữa mà không biếst lí do

mìnhkhóc.Cô nhớ anh nhưng không biết anh là ai.Cô không nhớ được.Càng

cố nhớ cô càng khóc,nước mắt thật mặn.

“Có lẽ định mệnh đã không để đôita gặp nhau…

Nhưng sao em lại nhớ đến anh…

Kí ức giữa chúng ta giờ chỉ còn làmột tờ giấy trắng

Một ngày nào đó nó sẽ bay mất phải không anh?

Có lẽ ra đi sẽ là cách tốt nhất để em quên được anh…”

Chân lại bước nhưng Seohyun không biết là mình đang bước đi đâu.

“RẦM”

——————————————————-

“XOẢNG”

-Công chúa Jessica.

## 24. Chương 24

Park Hanul

-Công chúa Jessica-Thượng cung Min lao ngay vào phòng sau khi nghe

thấy tiếng “XOẢNG”.

-À,không,không có gì,chỉ là ta lỡ làm đổ bình hoa thôi.-Jessica cườitrừ.

-TRỜI ƠI!Công chúa bị chảy máu tay rồi.

-Không sao đâu,ta chỉ lỡ bị thôi,với lại vết thương cũng không nghiêm

trọng lắm.Ta tự băng được rồi.

-Aizzzzzz…Công chúa thật là…Người lần sau nên cẩn thận…Thần xin

cáo lui.-Thượng cung Min gom hết các mảnh chai và lui ra ngoài.

Khi thượng cung Min vừa đi khỏi,nụ cười gượng gạo trên môi Jessica

biến mất.Thay vào đólà một khuôn mặt lo lắng,cô linh cảmthấy hình như

đã có chuyện không hay xảy ra với em mình.Vàcô đã không lầm.

“Seohyun ah,em đang ở đâu vậy,hãy trả lời chị đi!”

———————————————-o0o———————————————————-

-Cô gì đó ơi!Cô mau tỉnh lại đi.

-ƯM…Tôi đang ở đâu thế này?

-Lúc nãy cô bị ngất đấy.trông cô có vẻ rất yếu,cô có phải là cung nữ ở

cung điện Ilu không ạ?

-À vâng.-Seohyun choàng dậy.-Tôi phải về cung bây giờ,có lẽ hoàng thái

hậu đang đợi.

-không cần đâu ạ,tôi đã cho người vào cung báo việc cho hoàng tử

rồi.Lát nữa hoàng tử sẽtới đón cô.

-Vậy sao?-Seohyun khẽ thở dài.Côvẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ

củamình.Khi ngất đi,cô vẫn nghe văng vẳng đâu đó tiếng nói thật thân

quen:”Seohyun ah,hãy trở về với chị đi,hãy trở về thật nhanh em

nhé!”.Đang mải theo đuổi với những suy nghĩ thì…

-Shim Chang Kim.

-A dạ-Seohyun ngước đầu lên.

-Làm tôi hết hồn.Cứ tưởng cô lại bị như lần trước ấy chứ-Yonghwa thở

phào nhẹ nhõm.

-Tiểu nữ xin lỗi,nhưng sao hoàngtử lại đích thân đến đón tiểu nữ,để

tiểu nữ tự về cũng được mà.

-À..thì….-Yonghwa ấp úng.-Tại tôi sợ cô bị thương nặng nên hơi lo

thôi.Giờ thì không sao cả.Nào,ta về thôi.

-Vâng-Seohyun mỉm cười.Nụ cười thiên sứ của cô một lần nữalại làmlay

động trái tim anh.

“Chang Kim,sao em lại có một nụ cười đẹp như thế chứ?”

Cung điện Amazona…

-Hanul,sao trông con vui vậy?

-Cha à,ngày mai con sẽ chính thứclà vợ của kyuhyun oppa đấy.Chà,bao

công mình bỏ ra giờ đã được báo đáp.

-Mà con đã tìm ra cô ta chưa,người suýt là vợ của Kyuhyun ấy.

-Chắc cô ta xuống mồ rồi,vậy cũnghay.Sau khi con làm vợ Kyuhyun,con sẽ

tống chị của cô ta xuống chơi cùng cô ta dưới địa ngục luôn.

-Nhưng con cũng nên đề phòng.Công chúa jessica là người đầy mưu lược

và có suy nghĩ chín chắn,chứ không ngây thơ khờ khạo như Seohyun đâu.

-Không sao,con sẽ xử hết.Nếu cô ta là người đầy mưu lược thì con lại

là một người đầy mưu mô đấy.Jessica,bâygiờ cô và tôi đã bắt đầu đứng

trên ván cờ của tử thần rồi-Nụ cười nửa miệng quen thuộc lại hiện ra

trên môi.

o0o

~~-Kyuhyun,em đã chuẩn bị cho ngày mai chưa?-Donghae hỏi.

-Sẵn sàng cả rồi.Chỉ cần chờ đến ngày mai là được.-Kyuhyun nhếch mép cười.

-Ôi,lại trở lại là Kyuhyun ngày xưarồi,lại là kyuhyun lạnh lùng như

tảng băng của anh rồi,để xem Park hanul sẽ chịu được em trong bao

lâu.Mà công nhận Seohyun siêu thiệt,đánh gục đượccả trái tim sắt đá

của em cơđấy.-Donghae vò đầu Kyuhyun.

-Có sao chứ.Mà anh đừng nhắc đến Seohyun được không?Trong thời gian

này em không muốn nhắc đến cô ấy-Kyuhyun nhíu mày,hơi khó chịu.

-Anh biết rồi.-Donghae cười.Đúng lúc đó,tướng quân Leeđến.

-Thưa thái tử và nhị thái tử,hoàng thượng ời hai người đến thánh điện ạ.

-Vậy sao?Được rồi.

Tại thánh điện…

-Phụ vương,phụ vương gọi chúngcon có việc gì thế ạ?

-Ngày mai,con sẽ cưới Hanul phảikhông?-Hangeng hỏi Kyuhyun.

-Vâng-Kyuhyun trả lời,gương mặtvẫn không thay đỏi.

-Tốt!Con lại trở lại là con rồi-Hangeng khẽ thở phào-Ngày mai,sau khi

tổ chức hôn lễ,con,Donghae,Jessica,Hanul,Taeyeon và ta sẽ sang xứ

Ilu.Vua của xứ Ilu là bạn của ta,hôm nay ông ấy gửi giấy mời ta đến

thăm xứ ông ấy một lần.Chuẩn bị hành lí đi.Nghe rõ chưa?

-Rõ thưa phụ vương-Cả hai đồng thanh.

“Trò chơi của số phận đã bắt đầu

Định mệnh có để cho anh gặp lại em không?

Nếu có liệu chúng ta có còn là một

Hay để trò chơi kết thúc với hai từchia tay.

## 25. Chương 25

-Phụ vương à! Phụ vương cho gọic on có việc gì thế ạ?-Yonghwa cúi đầu

chào cha mình.

-Ngày mai,vua của xứ Azura-vốn là bạn của ta từ nhỏ,sẽ cùng vợ cùng các

con sang đây thăm vương quốc chúng ta,họ sẽ ở lại đây một tuần.Con hãy

cho người chuẩn bị nhanh lên.

-Vâng thưa phụ vương.Con xin cáo lui-Yonghwa bước ra khỏi thánh

điện.Anh về tư cung của mình và ra lệnh cho các thượng cung và cung nữ

chuẩn bị lễ đón tiếp.Seohyun hơi tò mò,cô tung tăng chạy lại chõ

Yonghwa đang đứng.Thấy cô,anh bật cười.

-Chào hoàng tử-Seohyun lễ phép cúi đầu.

-Chào cô.

-Hoàng tử ơi,đây là nghi lễ gì vậy ạ?Hoàng tử sắp cưới ai sao?-Seohyun

ngây thơ hỏi.

-Sao cô lại nghĩ vậy.Không phải đâu,ngày mai gia đình bạn của phụ

vương ta sẽ đến thăm vương quốc tròn 1 tuần nên phụ vương nhờ ta chuẩn

bị lễ đón tiếp thôi.

-À ra vậy,xin lỗi hoàng tử.

-Không sao đâu,dù sao thì tôi vẫn thích được nói chuyện với cô.

-Sao ạ?-Seohyun thoáng chút ngạc nhiên.

-Tôi không biết phải nói thế nào nhưng khi được nói chuyện với em,tôi

cảm thấy rất vui.-Seohyun ngượng ngùng khi nghe Yonghwa đã đổi cách

xưng hô vớimình.

-Xin phép hoàng tử,cho tiểu nữ cáo lui.Tiểu nữ phải là việc đây

ạ.Không là thượng cung lại mắngtiểu nữ-Seohyun nói rồi chạy thẳng

khiến Yonghwa đơ người đứng nhìn.Anh cảm thấy đượm buồn.

“Tại sao tôi lại không thể là người đàn ông của em?”

—————————————————————————————————————–

Sáng hôm sau…

Park Hanul trong bộ váy cứơi màutrắng tinh khiết bước vào,theo sau cô

ta là đám tì nữ.Côta mỉm cười hạnh phúc,chỉ vài phút nữa thôi,cô sẽ là

vợ của Kyuhyun-Nhị thái tử của xứ Azura.Bước vào thánh đường,cô ta mỉm

cười khi thấy Kyuhyun đã đứng trước mặt cô trong bộ áo trắng,trông anh

đẹp hơn so với ngày thường nhưng khuôn mặt anh vẫn vậy.Lạnh lùng,vô

cảm,khiến ai nhìn vào cũng phải khiếp sợ.Park Hanul bước đến bên

Kyuhyun.

-Park Hanul,con có đồng ý muốn lấy Ju Kyuhyun làm chồng không?

-Thưa,con đồng ý.

-Ju Kyuhyun,con có muốn lấy Park Hanul làm vợ không?

-Con..đồng ý.-Kyuhyun trả lời.

-Ta tuyên bố,từ hôm nay hai con đã là vợ chồng.

“XOẢNG”

-Chang Kim,nhìn đường kiểu gì thế,đổ hết bắt đĩa ra cả sàn rồi đây

này.-Tiffany chạy lại.

-À ừ,mình xin lõi-Seohyun luống cuống cúi xuống nhặt hết bát đĩalên.

-Nản cậu quá.Lần sau cẩn thận nha.-Tiffany cúi xuống giúp Seohyun.Cô

bỗng thấy trên khuôn mặt của bạn mình xuất hiện những giọt lệ.

-Chang Kim cậu sao vậy khóc à?

-À không phải,tại bụi bay vào mắtthôi.-Seohyun gạt nước mắt đinhưng cố

gạt bao nhiêu nó lại rơi nhiều bấy nhiêu.

-Nói thật cho tớ biết đi,tại sao cậu lại khóc?

-Tớ ..Tớ..không biết nữa.Tớ chẳng hiểu tại sao tớ lại khóc.Tớ đã như

thế này 4 lần rồi.

-À tại cậu vẫn chưa nhớ ra được gì nhỉ.Tớ đoán chắc đây là thần giao

cách cảm đấy.-Tiìfany mỉm cười.Nụ cười của Tiffany làm cho Seohyun cảm

thấy dễ chịu phần nào.

-Hai con giờ đã chính thức làm vợ chồng.Ju Kyuhyun,bây giờ concó thể

hôn cô dâu của mình.

-Sao cơ?-Jessica kêu lên-Tại sao cha xứ lại nói như vậy chứ.Thật là…

-Em nhỏ cái mồm thôi.Đâu cần phải kêu lên như thế chứ-Donghae cằn nhằn

nhưng trong thâm tâm anh cũng cảm thấy hơi lo lắng.

-Kyuhyun à,con dừng làm nha con.Mẫu hậu xin con đó-Taeyeon nhìn về phía Kyuhyun.

-Thằng bé sẽ không sao đâu.Anh biết mà-Hangeng an ủi.

-Nào,chồng yêu.Hãy làm như cha xứ đã nói nhé.-Park Hanul mỉm cười tinh ranh.

-Thưa cha xứ.

-Có chuyện gì vậy Kyuhyun?

-Con xin…TỪ CHỐI với điều kiện mà cha xứ vừa nói.-Kyuhyun trả lời dứt

khoát.Cả thánh đường ồ lên,Donghae,Jessica,Taeyeon và Hangeng thở phào

nhẹ nhõm.

-Sao cơ?Anh Kyuhyun.-Park Hanultròn mắt nhìn anh.Anh thản nhiên nói:

-Xin lỗi cha xứ nhưng việc đó thì để sau cũng được ạ.Có ai bắt

buộcphải làm việc này trong lễ cưới đâu ạ.

-Ừm.vậy cũng được-Cha xứ gật đầu.Park Hanul thì tái mặt,máu trong

người cô ta sôi lên.

“Ju Kyuhyun,tại sao anh có thể từchối một cách dễ dàng vậy được chứ?”

Sau lễ cưới,Park Hanul sẽ được đưa đến nơi ở mới của mình.Trên đường

đi,cô gặp Jessica đang đi cùng các cung nữcủa mình.Thấy Park

Hanul,Jessica khựng lại nhưng rồi cô lại mỉm cười đầy ẩn ý.Cô dừng lại

trước Park Hanul và nói nhỏ chỉ đủ để cô và Hanul nghe:

-Start!Angel and Devil!Xem ai sẽ thắng,cô hoặc tôi,một người sẽ chỉ

mãi là cái bóng của một ngườithôi.

Park hanul rùng mình khi nghe Jessica nói vậy.Một dòng điện mạnh chạy

ngang qua cô ta

## 26. Chương 26

-Now!Start!Hãy chờ xem nhé!-Jessica mỉm cười ẩn ý rồi bước đi để lại

Park Hanul cứ đứngđơ ở đó.

“Jessica,tại sao cô ta lại làm mình cảm thấy bất an thế này,cô ta

quảlà không bình thường,mình phải đề phòng cô ta mới được”

Những suy nghĩ của Park Hanul vội tan biến khi cô thấy Kyuhyun đang đi

về phía mình.Cô mỉm cườihạnh phúc nhưng đáp lại nụ cười của cô lại là

khuôn mặt lạnh như băng của anh.Cô có hơi hụt hẫng một chút.

-Kyuhyun oppa,oppa làm gì đấy?Oppa đến chơi với em à?-Park Hanul chạy

lại khoác tay Kyuhyun.Anh cau mày,giựt tay ra,chỉ nói vẻn vẹn một câu:

-Soạn đồ đi,mai đến Ilu.-Rồi anh đithẳng.

“Sao cơ?Anh chỉ đến đây để nói một câu ấy thôi sao?”

~~o0o

~~-Chang Kim ơi!Ra đây tớ cho cậu xem cái này hay lắm này-Tiffany vẫy vẫy tay.

-Sao?Cái gì?Để lát nữa được không?Tớ đang bận làm làm.-Seohyun nói.

-Đi một tí thôi.Không lâu đâu.-Tiffany cười rồi kéo tay Seohyun đi mặc

cho Seohyun có đồng ý hay không.

-Cậu thấy đẹp không?

-Woa,thiên nga đôi đẹp chưa?-Seohyun mỉm cười.tiffany sung sướng nhìn

Seohyun,coi như đó là một lời khen.Ơ,nhưng sao không cười nữa vậy

Seohyun?Cậu ngừng cười từ khi nào vậy?

.

.

.

Lại nữa rồi?

.

.

Tại sao lại như vậy?

.

.

.

-Nè,Seohyun,ra đây.

-Sao ạ?

-Anh nói ra đây thì ra đây.Hỏi làmgì.

-Rồi,rồi,em ra đây nè.Được chưa,cằn nhằn mãi.

-Đi theo anh.

-Lại gì nữa?

-Ơ thì bảo đi thì đi.Đứng đó hỏi một mình làm gì.Em định tự sướng à?

-Ya~Oppa chết với em.

-Thôi,anh xin lỗi ,đi theo anh.

…

-Em thấy đẹp không?

-Woa,thiên nga trắng,sao anh biếtem thích thiên nga trắng vậy?

-Anh đoán thôi.Trông nó rất giống em.

-Nịnh em hả?

-Không đâu,anh thật lòng đấy.

-Anh..Anh sẽ mãi yêu em chứ?Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa?

-Sao em lại hỏi vậy?

-Em thấy sợ một ngày nào đó sẽ mất anh.

-Em đừng suy nghĩ lung tung.Mãi mãi anh chỉ có mình em thôi.

-Thật chứ?

-Thật.

-Sarangheyo~Kyuhyun oppa.

.

.

.

Là anh sao?

.

.

.

Lại một lần nữa con tim em rỉ máu.

.

.

.

Tại sao anh không thể biến mất khỏi cuộc đời em.

.

.

———–

-Nè,Chang Kim,sao vậy?Đừng nói với tớ là cậu lại bị như lần trước nha.

-Seo…Joo…Hyun…-Seohyun nói từng tiếng một.

-Sao cơ?-Tiffany ngạc nhiên.

-Seo..Joo..Hyun…Seo..Joo..hyun…Đólà tên của..của tớ.

-Cậu..cậu nhớ được rồi-Tiffany reolên-Nhưng cậy là ai?Ở đâu.

-Mình..mình không nhớ.

-Haizzz…-Tiffany thở dài-Thôi không sao,nhớ được tên là tốt rồi,thôi

về làm việc đi,kẻo thượngcung mắng.

Vừa đi Seohyun vừa lẩm bẩm vài từ mà không để cho Tiffany nghethấy.”Ju

Kyuhyun…Jessica Jung…Lee Donghae.

—————————————–

-SEOHYUN-Cả Donghae,Jessicavà Kyuhyun đều không hẹn mà cùng thốt lên

cùng một lúc

## 27. Chương 27

-Seohyun!-Cả ba người không hẹn mà cùng nhau kêu lên.

~~-CHANG KIM-Thượng cung Kim giận dữ.-Đang giờ làm mà cô bỏ đi đâu?

-Ơ,tiểu nữ xin lỗi,tại…-Seohyun lí nhí.

-Tại…tại cái gì?Còn không mau đi làm đi!

-Dạ vâng.

-Cả Tiffany nữa,cô còn đứng đó làm gì.Còn không mau đi làm việccủa mình đi.

-Vâng,thưa thượng cung.-Tiffany cúi đầu chạy thật nhanh.Thượng cung Kim thở dài.

“Haizz,chắc Chang Kim bị Tiffany dụ đõ đi chơi đâu đó đay mà,mìnhcòn

lạ gì cái con bé Tiffany ham chơi ấy nữa”

…

Yonghwa ngồi tại vườn thượng uyển của cung điện.Anh nhắm mắt cảm nhận

những cơn gió nhẹ.Bỗng một bàn tay che mắt anh,Yonghwa mỉm cười:

-Chang kim phải không?

-Chang kim là ai vậy?-Cô gái đó hỏi.

-Sao.-Yonghwa gỡ tay cô gái đó ra.-A,em…

-Anh tệ lắm ấy.Em gái anh chứ Chang Kim nào vậy?

-Sulli à,anh xin lỗi,mà sao em về sớm thế?

-Sao anh lại hỏi vậy?Em kết thúc quá trình học ở họcvieejn hoàng gia

rồi mà.Học có 4 năm thôi.Hay là anh không muốn em về nữa?-Sulli dỗi.

-Anh xin lỗilaafn nữa.Được chưa?

-Mà ngày mai có nghi lễ gì quan trọng à?Sao mọi người lại tất bật chuẩn bị thế?

-Mai,vua xứ Azura,bạn thân của phụ vương,sẽ cùng gia đình đến đây khoảng 1 tuần.

-À,ra vậy.Mà nè,cái người tên Chang kim gì gì đó là ai vậy?Bộ anh

thích người đó à.Hôm nào cho em xem mặt nha.Đẹp thì em chấm.

-Con bé này,nói linh tinh.Anh thích thì đã sao chứ?

—————————o0o———————————

Suốt đêm hôm đó,Seohyun không tài nào ngủ được.Trong cô có cái cảm

giác gì đó không thể diễn tả nổi.Vừa vui,vừa buồn,cái cảm giác đó cứ

xáo trộnlẫn nhau.Cô chỉ biếttên mình là Seohyun,còn những người mà

côđã nhắc tên,cô khôngthể nhớ được họ là ai.Sương cứ mãi dày đặc,bao

phủ cả hoàng cung cứ như tâm hồn người con gái ấy.Trong sáng,thơ

ngây,đau khổ,…Một ngày nào đó,định mệnh có thể trả lại nụ cười cho

cô gái ấykhông?

o0o

Sáng hôm sau…

-YA~Donghae oppa,sao oppa lại bắt em xách đồ của oppa chứ?-Jessica kêu lên.

-Thì nhờ tí,thế mà cũng cáu.

-Đồ thì nặng như trâu thế mà bắtcon gái liễu yếu đào tơ xách à?Đồ ác

ma.nè,tên Cá Ngố kia..có nghe không?Không nghe là em vứt túi đi đấy.

-Được rồi,được rồi.Đưa đây,anh xách-Donghae lấy lại đồ của

mình.Jessica mỉm cười,nụ cười rấtdễ sợ khiến Donghae suýt nữa thì bị

đóng băng.Taeyeon và hangeng cũng lắc đầu cười.Nhưng giây phút hạnh

phúctràn đến chưa được bao lâu thì:

-Kyuhyun oppa,xách va-li cho em được không?-Park Hanul mỉm cười dễ

thương(dễ sợ mới đúng).

-Sao tôi phải xách?Đồ của cô mà.-Kyuhyun ngạc nhiên.

-Thì em nhờ tí.-Donghae lộn ruột lên.

“Cái con kia,dám lấy câu của mình,đồ ăn cắp bản quyền”

-Tự mà xách,ai cũng tự xách đồ của mình,chỉ có cô là nhờ tôi thôi.Tay

cô không gãy đâu,tự mà xách đi-Kyuhyun nói rồi bước lênxe.Park Hanul

giạn run người.Những người còn lại thì cóthể nói bây giờ đang rất

sướng.(có khi là tự sướng).

—

2 tiếng sau….

-Woa,kinh thàng Ilu đây rồi.Quả không tồi chút nào-Jessica ngưỡng mộ.

-Em làm như là kinh thành của anh không đẹp ấy.-Donghae xịu mặt.

“TÈN TÉN TEN”,tiếng kèn chào mừng vang lên.Cả

Taeyeon,Hangeng,Donghae,Jessica,kyuhyun và hanul suýt té.Vua vàhoàng

hậu xứ Ilu ra tiếp đón.

-Ôi,ông bạn của tôi.Lâu lắm mới gặp lại.

-Tôi chỉ đến chơi thôi mà.Cần gì kèn trống thế này?-Hangeng vẫn còn

choáng vì tiếng trống lúc nãy.

-Chỉ là chào mừng thôi mà.Thôi vào đây đi,để tôi nhờ người cất xe ngựa cho.

-Được rồi-Cả 6 người theo vua vàhoàng hậu đi thăm quan cung điện.

Lúc đó,phía sau hậu cung

-Chang Kim..à Seohyun ơi,họ đến rồi.-tiffany reo lên.

-Họ là ai vậy?-Seohyun ngạc nhiên hỏi.

-Là vua và hoàng hậu xứ Azura đấy.ra xem đi,các cung nữ cũng tụ tập

ngoài kia rồi.-Nói rồi Tiffany kéo tay Seohyun đi.

-Thấy chưa?Họ đấy.-tiífany háo hức chỉ tay.

-Thấy rồi.-Seohyun mỉm cười.Bỗng cô khựng lại khi nhìn vào một

người.Thôi rồi nước mắtlại rơi…

## 28. Chương 28

Người con gái cứ đứng lặng đó mà khóc,cô và anh chỉ các nhau có vài

mét thôi mà không thể gặp lại nhau được,có lẽ định mệnh đã muốn họ như

thế.Hai trái tim,hai con người nhưng một cảm xúc,rồihọ sẽ đi đến

đâuđây.Tình yêu có thể dang tay chào đón họ một lần nữa không,liệu họ

có thể trở về bên nhau một lần nữa không?Hay định mệnh sẽ chia cắt họ

mãi mãi…..

————–\*\*\*\*—————

Mặt Seohyun vẫn còn ướt đẫm nước mắt nhưng miệng cô lại mỉm cười.Tại

sao chứ?Cô nhìn anhmà lòng quặn thắt,muốn chạy ào lại ôm lấy anh,muốn

được anh an ủi,vỗ về nhưng tất cả giờ chỉ còn là dĩ vãng,giờ cô chỉ

mong anh hạnh phúc,cô không nhớ được anh là ai,nhưngtrái tim cô vẫn

cònmãi hình bóng của anh.Cô thấy mình thật yếu đuối vì đã không giữ

được anh,dể giờ đay anh đã thuộc về người con gái khác.Trái tim cứ rỉ

máu từng hồi,nước mắt mặn chát cứ mãi chạy dài trên khuôn mặt cô.Giá

như giờ anh có thể ở đây để lau nước mắt cho cô,giá như anh có thể ở

cạnh cô để ôm ấp vỗ về cô như ngày nào,giá như có anh ở đây,cô sẽ

không khóc nữa nhưng cô biết điều đó chẳng thể xảy ra.Hít vào,thở ra

thật nhẹ,cô nhắm mắt,cố quên đi tất cả,cô có biết đâu,ở ven hồ đằng

sau vườn thượng uyển,hai chú thiên nga đang nở một nụ cười hạnh

phúc…..

————–

~—————-

-Chà,các cháu đã lớn phổng phaothế này rồi cơ đấy.Chả bằng hồi xưa,cứ

gầy tong teo là thế.-Vua Ilu cười nhìn Donghae vàKyuhyun.

-Anh này,cứ đua.-Hoàng hậu huých nhẹ tay chồng.

-Ồ,không sao đâu.Mà hồi xưa đúng như thế thật mà-Taeyeon xua xua tay.

-Mẫu hậu,hồi đó con nặng hơn Kyuhyun 4 kí-Donghae thanh minh.

-Thì cũng như con cò hương cả thôi mà-Taeyeon nói và không quên tặng

cho Donghae một cái nhìn sắc lém,Donghae cũng cúi đầu nhìn đi chỗ

khác.Jessica bụmmiệng cười.

-À mà hai con của cậu đâu rồi.-Hangeng hỏi.

-Đây đây.-Vua xứ Ilu nhờ người đưa hai con của mình vào.

-Kính chào hoàng hậu và đức vua-Yonghwa và Sulli cúi đầu lễ phép.

-Ơ,Yonghwa…-Kyuhyun ngạc nhiên.

-Kyuhyun-Yonghwa cũng không kém

-Hai con quen nhau sao?-Hangengthắc mắc.

-Vâng,con và Yonghwa quen nhau khi còn học ở học viện hoàng

gia.-Kyuhyun nói,đoạn anh quay lại Sulli-Chào.

-Vâng chào anh-Sulli đỏ mặt,lần đầu tiên rong cô có một cảm giácnhư

thế,trống ngực đập thìnhthịch.Cô đã yêu anh rồi sao?…Park Hanul cũng

để ý đến thái độ của Sulli và cau mày.Cuộc tình tay ba này sẽ sắp diễn

ra sao?Kết thúc sẽnhư thế nào?Hạnh phúc hay khổ đau…

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

Sau khi nhận phòng,Donghae thảmình trên chiếc giường êm ái màngủ ngon

lành.Jessica thở dài nhìn Donghae.

“Vừa mới đến mà ngủ ngay liền được à?Anh là người hay là heo vậy?”

Jessica nhẹ mở cửa để Donghae không biết và bước ra ngoài vườn.Cô nhắm

mắt cảm nhận những cơn gió nhẹ đang đùa giỡn với mái tóc óng vàng của

cô.Chợt cô nhìn thấy một người mặc bộ đồ cung nữ đang tỉa cành trong

vườn thượng uyển.Jessica mỉm cười bước lại gần,cô hỏi:

-Chào cô,trông cô có vẻ rất thích tỉa cành nhỉ?

-….-Người đó vẫn không trả lời.

-Cô có nghe tôi nói không?-Jessicahơi ngạc nhiên.

-…-Đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng.

-Này cô,cô có nghe tôi nói không?-Jessica bắt đầu hết kiên nhẫn.

-Xin lỗi-cô gái đó nói nhỏ chỉ đủ để cô và Jessica nghe,cô cúi đầu rồi

bước đi.Nhưng nếu không có viên gạch chết tiệt đứng chắn đường cô gái

đó thì đã không xảyra chuyện này.

“BỊCH”

-Ôi đau quá-Cô gái rên rỉ.

-Cô không sao chứ!Để tôi đi lấy bông cho nha-Jessica nhìn vết thương ở

chân cô gái đó và nói.Một cơn gió tai quái bỗng nhẹlướt qua.Mái tóc cô

gái cứ bay theo chiều gió.Đột nhiên,jessica nhìn lên:

-Seo….Seo..hyun…….

## 29. Chương 29

-Seo…seo..hyun-Jessica thậty không còn tin vào mắt mình nữa,trước

mắt cô là ai đây?Là emgái cô,là đứa em gái mà cô yêu quý nhất.Cô ôm

chầm lấy Seohyun,nói:

-Bé ngốc à,em có biết chị nhớ em đến thế nào không?Mà sao em lại ở đây vậy?

Đáp lại thái độ vui mừng của Jessica,Seohyunchỉ im lặng khôngnói gì.Cô

đẩy Jessica ra,đứng dậy,phủi quần áo và cúi đầu:

-Xin lỗi công chúa,đã khyua rồi người nên đi ngủ sớm để giữ gìnsức

khỏe,thần xin cáo lui.

-Sao?-Jessica đứng người,sao đứaem gái à cô tin tưởng và yêuquý nhất

lại có thẻ nói với cô những lời tệ bạc vậy,cứ như họ chưa từng là chị

em vậy-Em nói sao cơ?Seohyun?Em có còn nhớ chị là ai không?

-Thần xin lỗi nhưng có lẽ là công chúa đã nhầm thần với một ngườinào

đó,mời công chúa về tư cung nghỉ ngơi,thần xin phép-Nói rồi Seohyun

lui đi.Jessica định thần lạimột lát,không thấy em đâu,cô chạy theo

hướng lúc nãy mà Seohyun vừa đi.Vừa chạy cô vừa gọi:

-Seohyun à,Seohyun,em hãy ra đâyđi.Chị biết đó là em mà,em bị mất trí

nhớ đúng không?Hãy về với chịđi,chị sẽ giúp em nhớ lại tất cả.

Bỗng từ đau,một cánh tay màu đen bịt lấy miệng cô,Jessica giãy

giụa,lúc này cô thật sự rất sợ nhưng không thể thoát ra được tay của

tên đó.Hắn bắt cô uống thuốc mê và đưa cô đi.Trước khi thuốn mê tái

phát,cô bỗng nở một nụ cười”Donghae oppa,em biết mà,ngày này cuối cùng

cũng sẽ dến,hãy tìm một người vợ kháctốt hơn em nhé.Đừng tìm em”rồi cô

ngất hẳn.

-Này,tỉnh chưa?Còn định ngủ đếnbao giờ thế?Tôi đợi cô suốt ba mươi phút rồi đấy.

Jessica từ từ mở mắt,trước mắt côcảnh tượng thật khủng khiếp.ParkHanul

cùng đồng bọn đang ngồi chễm chệ trước mắt cô,cả người cô bị trói

tay,từ cánh tay xuống mu bàn chân đều có chỗ bị rỉ máuvà thâm,có lẽ cô

đã bị bọn chúng đánh lúc đang ngấtxỉu.Park hanul bước lại gần cô,nởmột

nụ cười nửa miệng quen thuộc.

-Sao?Chắc cô bất ngờ lắm nhỉ?Có gì trăn trối trước khi chết không?

Nhưng đáp lại thái độ của Park Hanul,không phải là một cô gái đang

khóc vì biết mình sắp chết mà ngược lại,Jessica nở một nụ cười đầy tự

tin,nó khiến cho ParkHanul có phần hới run sợ.

-Bất ngờ sao?Tôi chẳng thấy bất ngờ?Vì tôi đã biết trước mà.Trăn trối

sao,tôi muốn rằng cô sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn trái tim của em rể

tôi đâu.

Park Hanul cười man rợ:

-Ha ha,rất tiếc nhưng hình như lờitrăn trối của cô không thành hiện

thực rồi.Vì nếu một khi Kyuhyun đã chọn tôi thì chắc chắn anh ấy đã

dành trọn trái timcho tôi rồi.

-Thật sao?Vậy thì tôi sẽ cho cô thấy điều mà cô vừa nói là sai

lầm.Không phải bây giờ thì cũng sẽ là lần sau.-Jessica vẫn giữ khuôn

mặt đầy tự tin.

-IM MIỆNG,sắp chết đến nơi còn già mồm-Park Hanul quát.

-Tôi chết vẫn có người thay tôi.Tôikhông sợ đâu,tôi sẽ cứ nóiđấy.

Jessica nói nhưng tim cô đập mạnh,cô biết ngày này cuối cùng cũng sẽ

đến nhưng không biết rằng nó lại đến quá sớm như vậy.Cô có nhiều việc

muốn làm,muốn hoàn thành hết nhưngtất cả lại bị bỏ dở,giờ cô sắp đối

mặt với cái chết,nhắm mắt,cô cố để những giọt nước mắt không trào

ra,để cho hỉnh ảnh người con trai ấy hiện rõ trong trái tim cô một lần

cuối.

Lúc đó,Seohyun đã quay lại vườn thượng uyển vì lúc đó cô bõng thấy

trong người nóng ran,cái cảm giác sợ hãi như sắp mất mộtai đó cứ trào

dâng trong cô,côcốchạy thật nhanh đến vườn thượng uyển nhưng người đó

đãkhông còn ở đây nữa.Môi cô mímchặt cố bật ra từng tiếng:”Jessicaunni

à,unni…”

-Này thả tôi ra,mấy người đưa tôiđi đâu thế?-Jessica giãy giụa.

-Đưa cô đi đâu thì đưa,hỏi nhiều.-Park Hanul tỏ vẻ khó chịu.

Sợ,đó là tất cả những gì mà Jessica cảm nhận được vào lúc này.

…

-Đến rồi,dừng lại-Park Hanul báo hiệu cho đồng bọn.Nơi mà Park Hanul

đang đứng là một vách núi-Sao?Đây sẽ là nơi đưa cô đếncái chết.Cô hài

lòng chứ.

-Rất hài lòng là đằng khác,cô hỏi thừa quá-Jessica nhoẻn miệng cười.

-Coi như cái cười của cô là tạm biệt tôi,cô rất gan đấy.Được rồi,làm

đi-Park Hanul nói xong quay sang đồng bọn.Một người cở trói cho

jessica,còn hai người còn lại thì giữ khư khư tay cô.

-1,2,3..Làm đi!-Park Hanul nói.Sau khi nghe tiếng của thủ lĩnh,hai

tênđó đã đẩy Jessica xuống,cô rơi vớitốc độ chóng mặt.Tuy vậy,Jessica

vẫn còn nghe Park Hanul nói vọnglại.

-Game over!Cuối cùng thì cô cũng chỉ là cái bóng của tôi thôi.

Cô cười,một nụ cười chua xót.Bên dưới vực thẳm sâu hun hút kia là

biển.Cô có thể cảm nhận được cái giận dữ của biển cả,từng đợt sóng như

muốn nhấn chìm con người nhỏ bé củacô.Tạm biệt ư,côsẽ nói lời tạm biệt

với cuộc đời còn dang dở sao?Cô không muốn nhưng cô vẫn phải nói.”Tạm

biệt tất cả,hãy thứ lỗi cho em,Donghae oppa.Cảm ơn và xin lỗi”.

Trái tim hai người thiếu nữ sẽ mãimãi là bất hạnh sao?Hai con người

nhưng chung một trái tim,cả hai đều không gặp được hạnh phúc.Đến bao

giờ họ mới thấy được ánh sáng của hạnh phúc.Đến bao giờ họ mới nhận

thấy được tình yêu của mình,hay có lẽ sẽ chẳng bao giờ vậy?Có lẽ…

## 30. Chương 30

Hai con người nhưng chung mộttrái tim,một trái tim đau khổ.

Jessica:

Hãy để em hòa mình vào những cơn sóng,Sóng,nó có thể cuốn emđi bất cứ

lúc nào,đừng tìm em,anhnhé!Hãy tìm người con gái khác tốt hơn em thật

nhiều.Em không hoàn hảo,cũng chẳng thông minh,em ngĩ mình chẳng thể

lọt mắt anh được,em nghĩ chắc anh chỉ coi em như là một đứa em gái

thôi,đúng khônganh?Biển,sao nó có thể lạnh lẽo đến thế.Em rất sợ,sợ

rất nhiều.Những cơn sóng này sẽ là sợi dây để ngăn cách emvà anh,tạm

biệt,chỉ còn một đợt sóng nữa thôi,em sẽ đợi nó đến.Cảm ơn và xin lỗi

anh rất nhiều.

Seohyun:

Anh,anh là ai?Tại sao anh lại mãi hiện hữu trong trái tim em vậy?Tại

sao em lại nhớ đến anh?Tại sao em lại cười khi thấy anh hạnh phúc?Anh

hãy nói đi,anh là ai vậy?Tại sao chúng ta lại chia tay?tại sao em vẫn

mãi mãichỉ có anh.Chúng ta không hợp nhau đến thế sao?Đau,đó là tất cả

những gì em cảm thấy được.Em sợ thế giới này,nó thật kinh khủng.Em cần

anh bên cạnhđể an ủi em,cần anh để anh trêu đùa em,cần tấm lưng vững

chãi của anh,cần bàn tay ấm áp cra anh đỡem dậy khi em gục ngã.Có thể

em sẽ chẳng gặp lại được anh nhưng trái tim em vẫn chỉ mãi có hình

bóng anh thôi,đừng quên,anh nhé!Thế giớinày,nó có thât sự tốt đẹp hay

không?…

———————————————-o0o———————————

Sáng hôm sau,ánh nắng chói chang cố gắng len lỏi qua từng kẽlá.Donghae

vươn vai tỉnh giấc,anh khẽ cau mày khi nhìn sang bên

cạnh,nó…trốngtrơn,vợ anh đâu rồi?

“Mới sáng sớm ra mà đã đi đâu rồi/”

Trong lòng anh bỗng thấy khôngyên,cái cảm giác nó rất khó chịu.Bật

dậy,cố gắng sửa soạn thật nhanh rồi anh bước ra ngoài.Đến phòng

Kyuhyun,anh gọi:

-Kyuhyun ơi!

-Sao thế?-kyuhyun với khuôn mặtngái ngủ thò đầu ra ngoài.

-Thấy Jessica đâu không?

-Không,mà chắc là em ấy đi đâu với cung nữ rồi.Anh là chồng em ấy

mà,anh phải biết rõ tính em ấychứ.

-Anh cũng nghĩ thế nhưng mà cáccung nữ đều ở đây cả rồi mà.

-Vậy thì chắc là em ấy đi ngắm cảnh đâu đó.Anh đừng lo,em ấy sẽvề sớm thôi mà.

-Không lo sao được?-Donghae bực bội.

-Thì cứ đợi đi,khoảng 1 tiếng nữa nếu em ấy chưa về,ta sẽ đi tìm.Được chưa?

-Thế cũng được.Mà soạn nhanh nhanh lên đi,lát đi thăm hoàng cung với

mâu hậu phụ vương đấy.

-Em biết rồi.Lắm chuyện-Kyuhyunnói rồi đóng sầm cửa lại.

-Cái thằng…Ai lắm mồm chứ.-Donghae làu bàu.

30 phút sau…

-Đây là bảo khánh đường,nơi ở của casc phi tần.

…

-Đây là nội ngư ti.

….

-Đây là nội cấm vệ.

Tiếng của đại quan Lee Myu Hyung cứ vang lên đều đều.Đến nơi nào,nơi

đó đều có các cung nữ và thượng cung ra đón,họ ra hủ yếu chỉ để ngắm

hai thái tử của xứ Azura thôi.Taeyeon biết,trông cô rất khó chịu,sao

cứ ngắm con mình mãi thế?Bộ cả cái xứ Ilu này thiếu các công tử đẹp

trai tài giỏi rồi hay sao?

Đúng lúc đó,tại hậu cung:

-Chang kim f không Seohyun ơi-Tiffany vừa chạy vừa gọi.kìa.

-Sao thế?-Seohyun hỏi.

-Lát nữa vua và hoàng hậu xứ ilu cùng hai thái tử sẽ đến đây

đấy,thượng cung nói ra đứng vào hàng kìa.

-Tớ không ra có được không?-Seohyun e dè hỏi.

-Không được,biết tính thượng cung Choi rồi còn hỏi,nghiêm đến phát sợ

luôn.Thoi,khôngbàncãi,đingay.-tiffany nói rồi cầm taySeohyun kéo đi mà

không đợi phản ứng của cô.

Một lát sau:

-Đây là hậu cung.-Đại quan Lee Myu hyung nói.

-Kính chào hoàng hậu,hoàng thượng cùng hai thái tử của xứ Azura-Cả

cung nữ và thượng cungđều cúi đầu chào.

-Miễn lễ cho tất cả-hangeng nói rồi lại bước đi.kyuhyun bỗng sững

người lại khi nghe một cungnữ nói:

-Seohyun,xem nhị thái tử hay tháitử đẹp hơn?

-À,ừm..thì…aicũng đẹp cả.

Kyuhyun quay người lại nhưng thật bất hạnh cho anh,đúng lúc đó,bông

hoa cài trên áo Seohyunrơi xuống nên cô đã cúi xuống nhặt và anh đã

không nhìnthấy cô.

“Sao?Giọng nói,cái tên đó…Hay là mình nghe nhầm nhỉ?”

-Này,kyuhyun,làm gì mà đứng ngây ra đó thế?Đi nào..-Donghae nói với lại.

-Hả?À vâng-kyuhyun nhanh chóngthoát ra khỏi suy nghĩ củ mình.khianh đi

rồi,Seohyun lại bật khóc.Một lần nữa,một lần nữahọ lại không gặp được

nhau.Ôngtrời thật quá cay nghiệt.

—–

——

-Người bị thương đầy cả rồi.

-Cô ấy có qua khỏi không ạ?

-Có thể là có nếu được chữa trị kịp thời.Rất may là cô ấy đã thở đều trở lại.

-Phù cảm ơn trời.

-Cô có biết cô gái này không?

-không ạ.

-Cô có thể chăm sóc cho cô ấy chứ?

-Vâng tất nhiên.

-Hãy cho cô ấy uống thuốc đều mỗi ngày.

-Vâng.

-Sunny unni à,unni đang làm gì đấy?Mà ai kia?

## 31. Chương 31

Anh không hề nhận ra rằng anh đã mất cô ấy rồi…

-Jessica!Jessica!Em ở đâu vậy,trả lời anh đi?-Donghae vừa chạy vừa

kêu,bỏ mặc những người còn đang đuổi theo phía sau.Đã hơn 8tiếng kể từ

lúc anh không gặp Jessica rồi,anh đã tìm mọi nơi,khắp hoàng cung,thậm

chí làngoài kinh thành.Cả ba mẹ anh,em trai anh,đức vua và hoànghậu xứ

Ilu cùng các quân lính cả hai nước cùng chung sức đi tìm nhưng kết quả

vẫn chỉ là con số không.Ai cũng lấy làm lo lắng vì không biết Jessica

đã đi đâu,tất cả,à không,trừ một người,đó là Park Hanul,cô ta giờ nhâm

nhi cốcrượu mừng,bỏ mặc cho những người đó chạy đitìm.

-Donghae à,dừng lại đi con,mẹ vớicác quân lính sẽ đi tìm thay

cho-Taeyeon nói-Con hãy nghỉ đi.

-Mẹ có biết giờ con đang thế nàokhông mà mẹ nói?Con sẽ đi tìm,một khi

chưa tìm thấy em ấy,con quyết sẽ không nghỉ đâu.-Donghae quát.Người

anh lúc này nóng bừng lên.Cái cảm giác mất cô ấy đối với anh thật đáng

sợ.

Trái tim,nó có thể khóc không?

Seohyun lúc này vẫn ở ngoài vường thượng uyển,cô cứ đứng đợi một người

mãi mà chưa thấy người ấy quay lại.Cô sợ hãi,ngắt nhẹ một cành hoa lay

ơn trắng,cứ mân mê mân mê trên taymãi.Cho đến khi:

-Chang Kim à,cô làm gì ở đây vậy?-Yonghwa mỉm cười nhìn cô.

-A,chào hoàng tử-Cô lễ phép cúi đầu-Xin đừng nói tiểu nữ là

ChangKim,tiểu nữ tên là Seohyunạ.

-Sao?Cô đã nhớ ra được gì rồi sao?-Yonghwa mừng rỡ.

-À,mới chỉ nhớ có tên thôi ạ.-Seohyun cúi đầu.

-Thôi,không sao.Cứ từ từ rồi cô sẽ nhớ mà.

-vâng.

-À,cô có biết bạn tôi không?-Yonghwa chuyển đề tài.

-Không ạ nhưng sao hoàng tử lạihỏi thế?-Seohyun thoáng chút ngạc nhiên.

-À,tưởng là cô biết,không thì thôi.Tôi đi đây,cô đi ngủ sớm đi,đừng

thức khyua-Yonghwa nói rồi bước đi.

-Vâng,cảm ơn hoàng tử đã quan tâm-Seohyun cười,nụ cười gượnggạo,đau

khổ,hòa lẫn trong vị nước mắt mặn chát,rốt cuộc,cuộc tình giữa cô với

người đó đến bao giờ mới hạnh phúc?

————————–

~~—————————

-Sunny unni à,unni đang làm gì đấy?Mà ai kia?-một cô bé cở chừng 11,12

tuổi chạy tung tăng lại chị.

-À chị đang chăm sóc bệnh nhân đấy,em hãy giữ yên lặng nhé-Sunny nháy mắt cười

-Vâng-Cô bé mỉm cười rồi chạy tung tăng ra ngoài sân.Sunny nhìn người

đang nằm trên giường bệnh kia,trông cô ấy thậtđẹp,tựa như ánh mặt trời

rực rỡ nhưng khuôn mặt cô ấy thật buồn.

Buồn,đến bao giờ em mới hết khóc đây anh?Hãy để em cười đi.Xin anh.

.

.

.

Yonghwa đi đi lại lại,kyuhyun chán nản nhìn bạn mình.

-Này,yonghwa.Đến bao giờ cậu mới hết đi lại vậy?

-Cậu tưởng anh cậu buồn,tớ không buồn chắc.Đang lo đây này.

-Cậu làm như tớ không lo ấy?lại đây ngồi đi,đi lại làm gì ệt.

-Phù!Được rồi!-Yonghwa tiến đến,ngồi cạnh Kyuhyun,anh bắt chuyện:

-Nghe nói cậu khoogn yêu Park hanul phải không?

Kyuhyun giật mình,hỏi lại:

-Sao cậu biết?

-Nhìn thái độ,cử chỉ của cậu dànhcho cô ấy là tớ biết.Cậu đang giấutớ

chuyện gì phải không?

-À…không,không có gì đâu-Kyuhyun thoáng buồn-Mà cậuđã thích ai chưa?

-Sao?À,thì…..-Yonghwa ấp úng.

-Tớ biết mà.Ai,cậu có thể cho tớ biết được không?

-Ừ,cô ấy là một người tốt nhưng lại rất yếu đuối,cô ấy có nụ cười rất

dễ thương.Mái tóc nâu dài xõa ngang vai,cô ấy thật tuyệt vời.

-Ái chà,cậy lãng mạn quá nhỉ!Tên cô ấy là gì vậy?-Kyuhyun cười ranhmãnh.

-Seo…….Seo……hyun-Yonghwa nói.

-Sao cơ?-Kyuhyun ngạc nhiên nhìn Yonghwa,trái tim anh sao lại nhói đau

đến thế.Anh đã nghĩ mình nhầm nhưng không,không hề.Nửa mừng nửa lo,anh

hỏi:

-Cô ấy là ai?Ở đâu?

-Cậu hỏi là gì?

-À,mình chỉ hơi tò mò.

-Cô ấy bị mất trí nhớ vì một sự cốnhỏ và mình đã đưa cô ấy về đây làm

cung nữ cho phủ của mình.

-Cậu,cậu có thể cho tớ gặp cô ấy được không?-Kyuhyun cố gắng giữ khuôn

mặt bình thường nhất.

-Ừm,được thôi.Đi theo tớ-Yonghwa nắm tay Kyuhyun đưa đi.

-Tại vườn thượng uyển,Kyuhyun nhìn thấy một cô gái đang ngồi tỉa cành

ở đó,cái dáng rất quen.Yonghwa nói:

-Cô ấy đấy!-Đoạn anh gọi to-Seohyun ơi.

-Sao ạ?-Seohyun quay người lại.Nụ cười trên môi cô tắt hẳn khinhìn

thấy anh,”CẠCH”,cô buông thõng chiếc kéo xuống,nước mắt lại rơi,cô đã

muốn quên anh mà,sao anh lại xuất hiện.Đầu óc cô trỗng rỗng hoàn

toàn,bên tai cô chỉ còn nghe thấy tiếng nói chứa đựng sự vui mừng và

hạnh phúc:Seohyun,Seohyun.

Anh đã làm em đau khổ,tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em.Đểcho con

tim em phải khóc một lầnnữa.Anh,em không thể hiểu được,tại sao,định

mệnh lại trớ trêu đến thế này chứ?

——————————o0o————————–

-Jessica!!!!

## 32. Chương 32

“Seohyun.Seohyun à”

Cô đơ người,đứng nhìn người con trai đang tiến lại gần cô.Nước mắt cứ

lăn đều trên gò má,bỗng một cơn gió lạnh thổi qua vai cô,người con

trai đó cứ mờ dần mờ dần.

“Không”,cô cố bật ra câu nói đó.Mất rồi,người con trai đó đang biến

mất dần trong mắt cô,nước mắt cứ chảy,cô cứ nói những câu nói mà đến

cả chính mình cũng không thể hiểu nổi”Xin anh,đừng bỏ em,xin anh!”

.

.

.

“Hộc,hộc,hộc”Tiếng thở gấp gáp hòa vào màn đêm tĩnh lặng,ngườicô ướt

đãm mồ hôi.Ácmộng vừa rồi là gì vậy?Tại sao côlại liên tưởng đến

nó.Tại sao cô lại nhớ lại.Cô thở nhẹ,áp tay lên má mình,vị mặn chát

của nước mắt vẫn còn đọng đâu đó trong trái tim cô.Nhìn ra cửa sổ,thế

giớinày,nó to lớn đến vậy sao?Đáng sợ….

—————————————o0o——————————-

-Kyuhyun à,em làm gì mà ngẩn người ra thế?-Donghae nhìn Kyuhyun.

-À,không có gì đâu.Mà anh nên đingủ đi,khyua rồi,em sẽ đi tìm cho.Mai

anh hãy tìm,giữ sức đi-Kyuhyun thoát khỏi những dòng suy nghĩ và vỗ

vai Donghae.

-Anh không thẻ nghỉ được.Chưa tìm thấy cô ấy,làm csao anh có thểyên

tâm được chứ?-Donghae khẽ nhướn mày.

-Em có bảo anh phải yên tâm đâu,chỉ là anh hãy giữ sức ngày mai còn

tìm tiếp.Em sẽ thay phiênanh.Anh đi nghỉ đi,hãy vì Jessica đi

chứ.-Kyuhyun nói.

-Được rồi,anh sẽ đi nghỉ-Donghaenói rồi quay đi.Anh đang rất buồn,giá

như lúc sáng anh đừng nghe lời Kyuhyun,đi tìm Jessica có phải hơn

không.Anh chẳng thể thay đổi được gì cả,giờ đây,con tim anh,hình như

nó thật trống vắng.

Tại một góc của vườn thượng uyển,có một chàng trai cũng đứng đó,trái

tim cũng đau,tiếng nói yesu ớt của cô gái đó hòa lẫncùng tiếng gió”Xin

anh,đừng bỏ em ,xin anh”,câu nói đó cứ văng vẳng bên tai anh.Mỗi khi

nghe giọng nói quen thuộc đó,timanhcứ đau như cắt,tại sao hồi đó anh

lại nói dối cô ấy,tại sao hồi đóanh lại chà đạp lên tình cảm chân

thành mà cô ấy dành ình,tạisao anh lại bỏ cô ấy trong khi trái

tim anh lại cố gắng níu giữ.Tại sao….

—————

————-

Sunny thấm khăn ướt và đắp lên trán Jessica,hôm đó,khi ra biển chơi

với mọi người,cô đã phát hiện ra một cô gái đang nằm trên bờ biển

trong tình trạng rất nguy kịch.Cô đã nghĩ cô gái ấy sẽ khôngqua khỏi

nhưng như có phép màu nhiệm,bây giờ cô gái ấy đã lấy lại nhịp thở,sắc

mặt cũng đỡ hơn phần nào.Sunny nhìn cô gái đó lần nữa,cô ấy trông thật

buồn,hình như nước mắt vừa tràora khóe mi cô.Đau,buồn,tấtcả những gì

mà giọt nước mắt ấy nóihết,trái tim này,nó đang chết hay sống vậy.

Cùng một lúc,một cơn gió lạnh lẽothổi qua trái tim đang tái tê trong

đau khổ của bốn con người ấy.

——————————-o90o90oo90o——————

-Tướng quân Lee,hãy cho người đi tìm phía bên này.Tướng quân Min,hãy

chỉ huy dàn quân theo phía Tây,còn ta sẽ ra thẳng hướngkinh

thành-Tiếng Kyuhyun vẫn vang lên đều đều trong không gian tĩnh mịch

ấy.Sau khi nghe anh chỉ huy dàn quân,tất cả lên đường đi tìm công chúa

Jessica.Anh lên ngựa,khẽ buông một tiếng thở dài rồi phi ngựa ra ngoài

kinh thành.

Còn Park Hanul,sau mấy ngày chờđợi,cô ta đã không chịu nổi nữa.

“Xoảng,xoảng”Tiếng vỡ vang lên cùng với cơn thinh nộ đang sôi sục

trong người cô ta.Bọn thị nữ chạy vào:

-Công chúa người có chuyện gì vậy?

-CÁC NGƯỜI,CÚT HẾT CHO TA-Park Hanul gào lên.Bọn thị nữ sợ hãi vội cáo lui.

-Tại sai,tại sao chồng ta lại đi tìm con bé đó chứ,chết là phần thưởng

xứng đáng của nó mà.Tại sao chồng ta lại không thèm đếm xỉa đến ta từ

lúc kết hôm cho đến giờ chứ.Chưa hề cómột lời nói yêuthương đối với

ta,thật đáng ghét-Park hanul điênlên,tiếp tục hành hạ những chiếc cốc

thủy tinh mỏng manh yếu ớt như chính trái tim của hai người con gái

đó…

## 33. Chương 33

Thời gian cứ dần trôi,cuối cùng 1 tuần lễ cũng đã đến,buồn,vui,đau

khổ,hạnh phúccũng có nhưng có lẽ đau khổ luôn là tất yếu nhất…

-JESSICA,JESSICA-Donghae vẫn cứ đitìm,anh đã tìm hết 6 ngày rồi mà vẫn

chưa có tin tức gì về Jessica.Anh cứ như một kẻ điên vậy.Không

ăn,không uống,cứ dốcsức mà đi tìm mặc ọi người can ngăn.

-Donghae hyung à,hyung dừng lạiđi-Kyuhyun vừa phi ngựa vừa đuổi theo Donghae.

-Em cứ về trước đi,anh sẽ tìm thêm một lần nữa-Người Donghaenóng bừng lên.

-Vô ích thôi hyung,đã tìm hết 6 ngày rồi mà vẫn không thấy tăm hơi đâu

cả,hyung bỏ cuộc đi,sáng mai ta sẽ lên đường về Azura.-Kyuhyun cố gắng

hét thật to để Donghae nghe thấy.

-Sao cơ?-Donghae dừng ngựa lại,người anh ướt đẫm mồ hôi,mặtanh tái

mét,răng cứ xiết lại.-Em,đến bây giờ mà em còn cóthể nói được những

câu nói đó sao?

-Em biết là anh cũng đau nhưng anh hãy nghĩ cho phụ thân và mẫu hậu

nữa đi.Giờ họ cũng đangrất buồn này.Em chắc chắn một ngày nào đó em ấy

sẽ trở về thôi mà.-Kyuhyun dừng ngựa lại trước Donghae.

-Anh…Anh biết rồi.-Donghae nói.Giờ anh không biết phải làm thế nào

nữa đây,trái tim anh đau đến thế sao.Cả hai cùng đi về kinhthành mà

không nói với nhau lời nào,cái không khí im lặng đáng sợ cứ vây lấy họ

mãi.

Trong lúc này,tại cung điện Kimusa,Yesung thì đứng ngồi không yên,Yuri

thì khóc hết ngày này đến ngày khác.Cô mất một người con chưa đủ hay

sao mà giờ còn mất thêm một người connữa.Từ khi nghe tin Seohyun

mấttích rồi đến Jessica,chưa đêm nào cô ngủ tròn giấc.Yesung cũngrất

lo lắng cho cả vợ và con mình.Ông trời độc ác và bất côngđến thế

sao…

Đã một tuần lễ trôiqua,Yuri vẫn vậy,cứ ngồi thờ ơ một mình.Yesung thở

dài,anh tiến lại gần Yuri,đưa tay lau khô những giọt nước mắt vẫn còn

vương trên má cô.

-Em buồn đến thế sao?-Yesung bất giác hỏi.

-Tại sao anh lại hỏi thế trong khi anh biết em là thế nào rồi

chứ?-Yuri khẽ nhăn trán nhìn chồng mình.

-Anh chỉ hỏi thôi mà.Anh biết,thế giới này không hề tươi đẹp đâu,con

chúng ta,chúng đã đến tuổi yêu rồi nên buồn cũng có,vui cũng có,hạnh

phúc,đau khổ cũng có nhưng tình yêu luônlà một màu hồng mà.Anh dám

chắc hai thái tử đó có lẽ giờ cũngrất buồn nhưng ai dám đảm bảo là con

chúng ta sẽ chết đâu.Hãy vui lên đi,cứ ngồi mà khóc như thế này cung

chẳng giải quyết được gì đâu.-Yesung cười nhẹ.

-Anh…anh đừng nói nữa có đượckhông.Xin anh.-Yuri lại òa khóc,con cô

sao cô không lo được,trái tim như bị cắt ra hàng trăm mảnh.Yesung cũng

buồn,anh nhìn ra phía cửa sổ,hình như giông bão đang từ từkéo đến…

———————————————–o0o————————————-

-Cảm ơn sự giúp đỡ tận tình của mọi người trong những ngày qua.Chúng

tôi xin phép-Hangeng ôm lại ong bạn già của mình,khuôn mặt anh thoáng

quamột nụ cười đau buồn.

-Xin lỗi vì đã để xảy ra chuyện không hay.-Hoàng đế xứ Ilu cũnglấy làm

thương tiếc.

-Vâng không sao.Chúng tôi vẫn sẽcố gắng tìm cô ấy.Giờ xin phép mọi

người-Hangeng cùng mọi người cúi chào lần nữa rồi bơớc lên xe

ngựa,riêng chỉ mình Donghae vẫn đứng đó như một người mất hồn,Kyuhyun

nhìn anh mình,thở dài,đoạn anh lại nói:

-Về thôi anh.

-Sao?-Donghae giật mình nhìn emrồi cũng gật đầu-Ừ,đi thôi.

-Nhìn họ kìa,thật sướng con mắt-Park Hanul nhìn Donghae màcười một

cách bí hiểm mà khônghề biết rằng ánh mắt anh ấy cũng luôn nhìn về

phía cô một cách nghi ngờ.

Xe ngựa dần chuyển bánh cũng làlúc một người con gái khóc

nhưng…người con gái đó không phải là Seohyun.

-Sulli à,sao em lại khóc?-Yonghwalại gần em mình hỏi.

-Không,không có gì-Sulli gạt nước mắt và bước vào phòng.Nếu như cô

nghĩ anh mình không biết lí domình khóc thì cô đã lầm,anh cô biết rất

rõ.Trong thời gian Kyuhyun đi tìm Jessica,hôm nào cô cũng đợi anh,khi

anh trở về,cô còn quan tâm,hỏi han anh rất nhiều nhưngđáp lại thái độ

chân thành của côchỉ là một cái cúi đầuchào bình thường của anh như

bao người đàn ông khác,cô sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn trái tim anh

cả.Cô biết rõ điều đó và cô rấtđau,suốtđêm cô chỉ nhìn đếm sao trên

trời.Những ngôi sao mà cô đếm chắc sẽ là những ngày cô không gặp được

anh.

-Tiếc thật..-Cô khẽ buông một tiếng thở dài.

.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.

.

.

.

-Ừm,chọn cái này,cái này,cái này,…-Seohyuncầm tờ danh sách mà thượng

cung Choi đã phát chomình mà nhẩm đếm những thứ trong kho.-Ơ,thiếu

lương thực rồi.

Seohyuun đứng dậy,cô cầm một cái giỏ và ra sau vườn thì bắt

gặpSulli.Seohyun cúi đầu chào:

-Kính chào công chúa.

-Ngươi là ai vậy?Từ nhỏ đến giờ ta chưa nhìn thấy ngươi-Sulli thoáng

chút ngạc nhiên.

-Vâng vì tiểu nữ mới vào làm được vài ngày thôi ạ.

-Vậy sao?Nhưng cô đi đâu thế?-Sulli thắc mắc khi nhìn thấy chiếc giỏ

tre trên tay Seohyun.

-Thượng cung Choi bảo tiểu nữ liệt danh sách đồ trong kho nhưng lại

thiếu mất lương thực dữ trữ rồi nên tiểu nữ ra sau vườn lấy.

-Ta có thể đi cùng cô không?Đúnglúc ta dang chán,có việc làm cho đỡ buồn.

-Ơ nhưng mà như vậy sẽ làm bẩnyphục của công chúa.

-Không sao,bẩn ta sẽ giặt.

## 34. Chương 34

-Ơ vâng-Seohyun cười trừ.

.

.

.

-Công chúa ơi,người làm thừa rồi,cà rốt chỉ cần lấy 10 củ thôi.

-Ơ vậy sao?Thôi kệ,11 củ cũng cósao đâu.

-Thế cxung được ạ-Seohyun mỉmcơời,mái tóc của cô cứ đùa giỡn với

gió.Sulli lấy tay dụi dụi mắt,cô thốt lên:

-Kyuhyun….Kyuhyun.

-Ơ,sao ạ?-Seohyun ngạc nhiên nhìn Sulli.

-À không ,không có gì-Sulli chối,côcảm thấy thắc mắc,tại saokhi nhìn

Seohyun,cô lại nhớ đến Kyuhyun chứ.Cứ như là hai ngườihọ có mộtsợi dây

ràng buộc mà cô không biết.

——————–o0o——————

-Hình như là cô ấy sắp tỉnh rồi.

…

-Ơ…đây…đây là đâu vậy?

-Ơ,đây là đâu vậy?-Cô gái có mái tóc vàng óng mở to đôi mắt ra nhìn

xung quanh rồi cô nhắm mắtlại mở ra một lần nữa,vẫn là đây không thay

đổi.Trí nhớ của cô mắtđầu hiện ra rõ rệt.-đúng rồi-Cô bậtdậy-Mình nhớ

rõ ràng là bị Park Hanul đẩy xuống biển mà,sao giờ lại ở đây?Mà đây là

đâu vậy?-Hàng vạn câu hỏi cứ bao lấy quanh cô mà vẫn không có một câu

trả lời.

-Ồ,cô đã tỉnh lại rồi sao?-Sunny nhẹ đặt chậu nước ấm xuống mặtbàn và

nở một nụ cười

-Đây là đâu vậy?-Jessica hoang mang nhìn xung quanh với một ánh mắt sợ hãi.

-Cô đừng lo,đây là nhà của tôi.Tôi thấy cô bị thương rất nặng nên đã

đưa cô về.Thật may là cô đã tỉnh.Mà có chuyện gì đã xảy ra với cô

vậy?-Sunny vắt khăn ứơt và hỏi.

-Cô có biết hiện giờ anh Donghaeđang ở đâu không?-Jessica toan bước

xuống giường nhưng cô khựng lại vì vết thương trên vai.-A,đau quá.

-Cô mới tỉnh vết thương đã lành đâu.Nằm xuống đi,tôi sẽ tiếp chuyện

với cô-Sunny nhẹ nhàng đặt Jessica xuống và đắp khăn ướt lên mặt cho

cô-Cô muốn hỏi đến Donghae-Thái tử của nước Azura sao?Cô có quan hệ gì

với anh ấy?

-Tôi là….-Jessica định nói thì ngừng lại.Cô đưa ánh mắt dò hỏi nhìn

cô gái đang ngồi ở đầu giường kia.Nhỡ đâu cô ta là đồng bọn của Park

Hanul thì sao?Nếu là Seohyun thì cô đã khai lìên mình là ai rồi,còn cô

thì mơ đi,cô phải xem xét tình hình người kia là bạn hay thù đã rồi

mới nói.Như nhận ra ánh mắt của Jessica,Sunny cười bí ẩn rồi nói:

-Cô muốn xác định xem tôi là bạnhay thù sao?Được rồi,xin tự giới,tên

tôi là Lee Sun Kyu,con gáicủa chỉ huy nội cấm vệ thành Ilu,cứ gọi tôi

là Sunny cho tiện.

-Ồ,xem ra chúng ta là bạn rồi-Jessica mỉm cười.

-Vậy sao?

-Tôi là thái tử phi,hân hạnh được gặp cô.

-Xin lỗi tiểu nữ có mắt như mù,là thái tử phi mà lại vô lễ-Sunny bối

rối quỳ xuống.

-Không sao,tôi cũng nợ cô mà,cô là ân nhân của tôi đấy.Cảm ơn

nhiều.Tôi là Jessica Jung,cứ gọi tôilà Sica.Cô không cần phải dùng

kính ngữ để xưng hô với tôi đâu.Xem chừng tôi với cô cũng trạc tuổi

nhau,xưng hô là bạn bè đi,tôi thích thế.

-Cảm ơn công chúa-Sunny đứng dậy và không quên hỏi Jessica-Vớitư cách

là ân nhân của công chúa,tôi có thể mạn phép hỏi lí dovì sao công chúa

lại bị thươngkhông?Có thể tôi sẽ giúp được.

-Được thôi-Jessica kể lại mọi chuyện cho Sunny nghe.

-Vậy sao?Vậy ai là kẻ chủ muu trong vụ này vậy?

-Park Hanul.

-PARK HANUL???!!!-Sunny thoáng chút ngạc nhiên và giận giữ.

-Sao vậy?-Jessica ngạc nhiên.

-À không không có gì!Công chúa cứ nghỉ ngơi,tôi sẽ quay lại ngay-Sunny

đứng dậy,cúi đầu và bê thau nước đi.Jessica nhìn cô với vẻ khó hiểu

rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời,nhắm mắt,gọi tênanh một lần nữa.

“Donghae,sẽ gặp lại anh hoặc không bao giờ…”

Sunny đóng cửa lại,thở dài.Cô buông nhẹ một câu cố chỉ để chomình cô nghe thấy:

“Anh hai,em tìm thấy cô ta rồi,nhất định em sẽ trả thù,…bằng con tim

của chính con rắn độc đó…”

——————————————–o0o————————————-

-Thát tử,thái tử.

-Hả sao vậy?-Donghae giật mình.

-Mời thái tử hãy tập trung,đây là buổi họp quan trọng của triều

đình-Tổng quản khẽ nhắc.

-À,ta xin lỗi,đến đâu rồi-Donghae cười trừ.Kyuhyun nhìn anh lo

lắng,anh nói với cha:

-Phụ vương à,anh con hình như không được khoẻ.Có thể cho anhấy nghỉ

ngơi được không?Các ý kiến của anh aasy,con sẽ nói thaycho.

Như hiểu ý con mình,Hangeng nói:

-Donghae con có thể nghỉ hôm nay được rồi,em con sẽ thay con.

-Nhưng mà con khoẻ mà-Donghae nói.

-Hyung,hyung cứ để em lo,giờ quan trọng nhát là hyung nên giữgìn sức

khoẻ đi,từ hôm ấy đến giờ,hyung gầy đi nhiều rồi đấy.-Kyuhyun nói nhỏ

vào tai anh.

-Ừ,anh biết rồi,phụ vương con xin phép-Donghae đứng dậy và bước ra

khỏi phòng thư vụ để mặc cho những con mắt lo lắng đang nhìn anh.

-Trông thái tử có vẻ gầy đi nhiều.

-Ừ,từ hôm ấy đến giờ…

-Thái tử tội nghiệp thật.

Các quan cứ xì xào bàn tán làm Hangeng và Kyuhyun bực mình.

-Im lặng quay trở lại với buổi họp-Hangeng nghiêm giọng.

-Thưa vâng-Các quan lúng túng,ngồi lại vị trí của mình.chẳngkhác gì

Donghae,suốt cả buổi họp,Kyuhyun và Hangeng cứ cố gắng nghe ý kiến của

các quan nhưng thực ra…chẳng có chữ nào lọt vào đầu họ cả.

## 35. Chương 35

Bước ra khỏi phodng,Donghae khẽ buông một tiếng thở dài khe khẽ,anh vò

đầu,từ cái hôm ấy đến giờ,về nhà anh chẳng ăn chẳng uống gì cả,đến cả

việc cầm kiếm anh cũng không muốn làm,mệt mỏi,đau đớn nhưng chẳng thể

làm gì được.Anh bước đi trong không gian vắng lặng,anh ước giá như

đừng để mất cô ấy thì bây giờ không gian đâu vắng lặng thế này.Bỗng

một tíeng nói vang lên làm anh chú ý:

-Xử xong con nhỏ đó mình mới thấy khoan khoái thật.

-Ừ,súôt ngày nó cứ vênh mặt với công chúa Park Hanul của tụi mình,ngứa

hết cả mắt.

-Ừ nhưng giờ thì OK cả rồi.

-Gì mà công chúa tóc vàng rồi công chúa băng giá chứ.Thấy chếtlà run

lên cầm cập rồi.

-Mà công nhận công chúa Park Hanul của tụi mình cao tay thật.Xửhết nhị

thái tử phi rồi giờlại đến thái tử phi.

-Mấy bọn nó chắc giờ xuống gặp diêm vương cả rồi.

-Mong thế.

-CÁC CÔ VỪA NÓI CÁI GÌ??-Một giọng nói vang lên khiến cả bọn giật

mình.Chúng quay lại và khiếpsợ khi thấy thái tử bình thường thì cứ như

người mất hồnmà hôm nay trông thật đáng sợ,ánh mắt đổ lửa,người anh

run lên,tay siết chặt.Các cô cứ run sợ như thế cho đến khi một giọng

nói vang lên:

-Họ nói đúng mà.đúng là tôi đã giết người vợ yêu quý của anh cảem vợ

của anh nữa.-Park Hanul bật cười-nhưng mà anh không cóchứng cứ để

chứng minh rằng tôicó tội đâu.Biết chưa hả?

-CÔ…Tôi thật sai lầm khi đã bảo Kyuhyun cưới cô.

-Tuỳ anh,nghĩ sao thì nghĩ,muốn nói gì tôi thì nói chỉ cần anh biết

một điều,Park hanul ta đã ra tay với em vợ và vợ người rồi nên đừng

khóc đừng buồn gì nữa.Hãy sống thật vui vẻ đi.

-CÔ,NHỮNG GÌ CÔ VỪA NÓI LÀ THẬTSAO?-Park Hanul giật mình quay lại khi

nghe thấy giọng nói đó.Nụ cười nửa miệng biến mất hẳn trên môi cô thay

vào đó là sựsợ hãi tột cùng như là cô đang nhìn thấy ma vậy.và trước

mắt côchính là anh,nhị thái tử của đất nước Azura này

-Cô nói lại tôi nghe thử coi-Kyuhyun phẫn nộ nhìn Park Hanul như muôn

ăn tươi nuốt sống cô vậy.Park Hanul run rẩy nhìn anh rồi tự trách mình

tại sao cái mồm lại độc địa thế chứ,giờ mà anh chỉ cần nói một câu bỏ

cô thì coi như công sức mà cô bỏ ra coi như mất hết.Cô lắp bắp:

-Ah,Kyuhyun oppa,sự thật không phải thế đâu!

-IM MIỆNG!ĐỒ RẮN ĐỘC-Kyuhyun nói rồi quay đi,Donghae nhìn Kyuhyun,ánh

mắt anh sáng lên,nụ cười lại trở về trên môi,đoạn anh quay lại nói và

không quên giấu đi niềm vui vừalúc nãy:

-Cô biết tiếp theo sẽ là gì rồi đấy.Sắp xếp hành lí đi,Kyuhyun nó sẽ

quyết định đấy.

Park Hanul đứng như trời trồng,mặt cô ta tái nhợt hoàn toàn.Công cốc

rồi,mọi thứ gần như tan vỡ hết.Đám nô tì cứ rồi rítxin lỗi:

-Xin llõi công chúa,chúng thần không lỡ mồm.

-CÂM MIỆNG CẢ BỌN KHÔNG TAO CHO CHẾT HẾT!!!-Park Hanul quát rồi bỏ

đi.Cô ta chạy đến vườn thượng uyển ngồi,một giọt nướcmắt lăn trên

má,giá như ngày xưa cô không gặp phải chuyện đó thì giờ cô đâu độc ác

và tàn nhẫn thế này chứ,thời gian,cô ghét nó,vì cái thời gian ngu

ngốcchết tiệt mà từ một thiênthần cô đã biến thành ác quỷ rồi đấy.

-Có thế mà cũng khóc,lau nước mắt đi.”BỘP”,một chiếc khăn mặt từ đâu

bay tới lãnh trọn vào mặt cô.Cô ngạc nhiên nhìn cái con người đang

đứng trước mặt mìnhấy:

-Anh…

-Muốn nói gì?lau nước mắt đi đã-Kyuhyun nhìn cô với vẻ lạnh lùng.

-Sao anh lại như thế?Anh sẽ đuổi tôi sao?

-Tất nhiên là có rồi.-Kyuhyun trả lời không chút lưỡng lự.

-Vậy sao?-Park Hanul mỉm cười thất vọng.

-Tuy nhiên…trước khi tôi đuổi cô ra khỏi kinh thành thì cô phải theo

tôi và anh tôi đến Ilu.-hanul ngạc nhiên nhìn anh,trong tim côcó chút

gì đó hối hận…

———————————–o0o——————————

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!-Tiếng hét như muốn

làm thủng màng nhĩ của ai đó vang lên giữatrời đêm tĩnh mịch.

-Sao thế?Seohyun!-Tiffany và thượng cung Choi chạy vào.

-CCCCCCCCCCCCóóóóó……-Seohyun chỉ vào góc tường.

-Có cái gì?Trộm sao!-Tiffany và thượng cung Choi sốt ruột.

-Không phải là một…con chuột.-Cô run lẩy bẩy.

Không gian tĩnh lặng

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

…….

“CỐP”

-A!!!-Seohyun lại kêu lên nhưng không phải vì con chuột mà vì thượng cung Choi.

-Đêm hôm khuya khoắt,người ta đang ngủ ngon lành thế mà cô dám phá

giấc ngủ của người ta sao???-Thượng cung Choi điên tiết lên.

-Ơ,tiểu nữ xin lỗi-Seohyun rối rít cúi đầu.

-Tha cho cô một lần thôi đấy,lần sau mà tái phạm nữa là chết với

tôi.-Thượng cung Choi cảnh cáo rồi quay về phòng.

-Hix-Seohyun mếu máo.

-Tại cậu đấy.Ai bảo cậu chọc tức thượng cung Choi làm gì-Tiffany bật cười.

-Thì đúng là tớ rất sợ chuột mà-Seohyun cúi gằm mặt.

-Thôi,tớ ngủ với cậu,nhỡ có con chuojt nào dám to gan trêu bạn của tớ

thì tớ sẽ đánh nó cho-Tiffany nháy mắt cười.

-Cảm ơn nha!-Seohyun nhìn Tiffany với ánh mắt biết ơn,cò mộtngười bạn

tốt thế còn gì.Cô nhìn ra khung cửa sổ đến bao giờ cô mới có thể tìm

thấy vì sao của anhtrời bầu trời muôn vàn ánh sao đó..

## 36. Chương 36

-Lên đường-Tiếng người cưỡi ngựa vang lên,đòa xe chuyển bánh.Park

Hanul cúi gằm mặt,không dám nhìn thẳng vào người con trai đang ngồi

đối diệnvới cô.Chẳng lẽ giờ đây con tim côđã thay đổi,hình như cô sắp

trở lạivới địa vị thiên thần của mình lúc nhỏ thì phải.Cô có một chút

vui mừng nhưng cũng lo ngại không kém.Lấy hết can đảm cô hỏi anh:

-Anh sẽ dduori tôi sau khi tìm được Seohyun và Jessica đúng không?

-Tốt nhất là cô nên im lặng nếu côkhông muốn tôi quẳng cô ra khỏi xe

bây giờ-Kyuhyun cố gắngnói với giọng lịch sự nhất ngay lúc này.

-Hơ,vâng xin lỗi-Hanul xấu hổ nhìnra ngoài.Donghae nhìn em mình rồi

cũng lắc đầu.Hình như định mệnh sẽ mỉm cười với họ…

———————————————-~o~—————————————-

-OA!Ngủ đã quá!-Jessica vươn vaitỉnh dậy.

-Công chúa dậy rồi sao?Mời côngchúa ăn điểm tâm-Sunny bưng đĩa thức ăn

lại cho Jessica.

-Nếu cô đã mời…thì tôi đây nào dám từ chối-Jessica mỉm cười ẩn ýrồi

nhận lấy đĩa từ tay Sunny và ché sạch sành sanh vẻn vẹn trong….3

phút.Đây là một kỉ lục từtrước đến nay có thể chưa ai lập được:hai bái

cơm,một bát canh,một đĩa thịt và một cái bánhmì.Sunny há hốc mồm nhìn

cô.

-Sao thế?-Jessica ngạc nhiên.

-Ngày nào công chúa cũng ăn như thế này sao?

-Ừ thì sao?-Jessica thắc mắc hơn

-Hix,khủng bố quá-Sunny thở dài.

-YA~Nói gì hả?-Jessica phồng má lên.

-Ha ha vậy là tớ có đối thủ rồi-Sunny bật cười

-Sao cơ?

-Nói cho cậu biết nè,tớ là đệ nhấtnữ hoàng Ageyo đấy.Cậu mà đấu với tớ

cậu thua là cái chắc.

-Kệ thế tớ sẽ đấu với người khác.

-Vậy sao?

Tình bạn của họ lại được thắt chặthơn,có lúc nào nó sẽ bị nới lỏng không?

-Đến rồi ah?-Vừa nghe tiếng xe ngựa,Yonghwa đã bước ra:

-Ừ!Cậu sắp phòng chưa đấy?-Kyuhyun bước xuống với dáng vẻ mệt mỏi.

-Rồi!Yên tâm,vào đi,tớ sẽ cho người cất ngựa.-Yong hwa đẩy Kyuhyun vào.

-Cái thằng…-Kyuhyun cằn nhằn.

-Mà có phải cậu bị mất vợ không?-Yonghwa hỏi đùa.

-Này,đừng có cười trên sự đau khổ của người khác chứ.

-Tớ….đã xem ảnh của cô ấy rồi.Cô ấy…đang ở đây-Yonghwa đổi giọng

tức thì,trong anh có chút gì đó hụt hẫng.

-Sao???-Kyuhyunngạc nhiên.

Định mệnh…..nó sẽ đưa anh và côấy trở về với nhau không?Hay làthần

chết sẽ rình cơ hội để cắt đứt sợi dây đó.

Đúng là em

-Sao cơ?Cậu không đùa tớ chứ-Kyuhyun gần như không tin vào tai mình

nữa-Cậu nói lại mình xem!

-Vợ cậu…đang ở đây-Yonghwa nóilại lần nữa,anh chau mày khi nói đến từ “vợ”

-Có chuyện gì sao?Sao cô ấy lại ở đây?-Kyuhyun thắc mắc.

-Thực ra thì…-Yonghwa ngập ngừng-Chuyện dài lắm,lần sau tớ sẽ nói

cho cậu nghe.

-A,Kyuhyun oppa-Sulli từ trong cung chạy ra ôm chầm lấy Kyuhyun khiến

anh và Yonghwa không kịp phản ứng lại.

“CỐC”

-A đau-Sulli kêu lên.

-Em bị điên à?Người ta có vợ rồi đấy!\_Yonghwa cốc đầu Sulli khiến cô

ngạc nhiên nhìn Kyuhyun.kyuhyuncũng cười và nói với cô.

-Ừ!Anh có vợ rồi đấy!Cô ấy rất tốtvà xinh đẹp!

-Em có muốn gặp cô ấy không?-Yonghwa hỏi Sulli.

-Kệ chứ!Thôi em vào phòng đây-Sulli nói rồi chạy thẳng vào phòng và

đóng sầm cửa lại.

-Con bé sao thế?-Kyuhyun nhìn hướng Sulli chạy mà hỏi.

-Thực ra,con bé…thích cậu đấy-Yonghwa nói.

-SAO!!??-Cả Kyuhyun,Donghaevà Hanul há hốc mồm.

-Hở??-Kyuhyun quay người lại-Mọingười vào đây từ khi nào thế?

-Em vào thì bọn anh phải được vào chứ!Cấm à.-Donghae nhíu mày.

-À không em không có ý đó,chỉ là..-Kyuhyun biện minh

-Mà thôi vào đúng chủ đề đi.Cô nói xem cô đã đưa Jessica đi

đâu-Donghae quay sang hỏi Hanul.

-Ơ,tôi..-hanul ngập ngừng.

-Nói đi thì để ở đâu tìm lại là đượccó gì mà ấp úng thế-Donghae sốt ruột.

-Xin lỗi anh,ngàn lần xin lỗi anh,thực ra…tôi đã đẩy cô ấy xuống vực

rồi-Hanul cúi đầu.

-CÁI GÌ???-Donghae không còn tin vào tai mình nữa-Cô điên à?Sao giờ

mới nói?Chỗ đó là ở đâu?

-Tôi…tôi…đãđẩy cô ấy xuống vực-Hanul ấp úng.

-Cô..Cô..Cô điên thật rồi,cô chán sống rồi hả?-Donghae điên tiết lên.

-Khoan đã nào,Donghae hyung.Chẳng có gì to tát đâu mà lo thế chứ.-Lời

nói của đứa em trai”iu quý” thật sự như một gáonước lạnh dội vào đầu

Donghae.

-Em cũng theo cái con Hanul đó nữa sao?-Donghae gần như sắp bay cả hồn.

-Có sao đâu-Kyuhyun vẫn điềm tĩnh khiến Donghae lên cơn đau tim 1 lần nữa.

-Cái thằng ..-Donghaeđịnh lại cho Kyuhyun một trận thì Yonghwa ngăn lại.

-Thôi đi,Kyuhyun.cậu định đùa anh cậu đến khi nào thế?

-Hả?Là sao?-Donghae ngơ ngác nhìn Yonghwa và cái con sói đángghét đó.

-Thì trong 100% khả năng Jessicachết là 20% thôi đó-Kyuhyun ranhmãnh nói.

-Hả?Là sao?-Donghae ngơ ngác.Thật sự mà nói bây giờ đầu óc của con cá

này hoạt động siêuchậm luôn.Yonghwa và Kyuhyun lắc đầu cười.

-Ở Ilu chỉ có duy nhất một vực thôi.Mà dưới vực đó lại là biển,rấtmay

là chỗ đó không sâu và cũngrất gần bờ nên khả năng ai đó nhìn thấy

công chúa Jessica là chiếm 80% như Kyuhyun nói ấy.-Yonghwa giải thích.

-Trời ơi-Donghae kêu lên-Kyuhyun,màytrốn ở đâu rồi.Nãy giờ mày làm tau

lên cơn đau tim quá.Giờ tau sẽ ày lên cơn đau tim đấy.Ra đây

ngay.

## 37. Chương 37

-Ơ,anh Donghae,Kyuhyunđứng đây nãy giờ mà-yonghwa chỉ chỉ vào cái tên

đang đứng cạnh mình.

-SAO?-Donghae nhìn Kyuhyun.Anhdụi mắt mấy lần mới dám tin,mắt anh dạo

này saothế nhỉ?Mù rồi thìphải.

-Chậc,khổ thân anh tôi.Chưa già mà….-Kyuhyun lắc đầu nhìn Donghae

khiến máu trong ngườicon cá đó sôi sùng sục lên.Anh thét:

-Con sói điên!Đứng lại-Thế là Donghae đuổi Kyuhyun chạy gần như khắp

sân,chỉ Yonghwa và Hanul đứng đó nhìn với một ánh mắt không thể to hơn

được nữa.

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hỗn loạn bên ngoài thì

trongkia,một người con gái đang âm thầm khóc.Cô khóc nhưng cố không

phát ra tiếng,chờ đợi,chờ đợi anh hết mấy ngày rồi mà cuối cùng khi

gặp lại thì co nhận dược cái gì từanh,chỉ là một câu nói đã làm tan vỡ

trái tim cô

“Ừ!Anh có vợ rồi đấy!Cô ấy rất tốtvà xinh đẹp!”

Âm thầm mà khóc,cô không hề nhận ra rằng người con gái luôn chiếm ngự

trái tim anh lại là cô cung nữ mà cô yêu quý nhất

——————————————-o0o————————————————

-A,Sica,cậu ra đây làm gì thế?-Sunny kêu lên.

-Thì tớ khỏe rồi mà-Jessica nói trong khi cái chân vẫn còn cà nhắc.

-Cậu vô tư quá đấy!Sức khỏe chưađỡ mà đòi ra đây làm gì?Vào nghỉ đi.Tớ

phải vào cung đây.

-Sao?Cậu vào cung ư?Cho tớ đi với,tớ muốn gặp chồng tớ.-Jessicanũng nịu.

-Sao cô nương?Nhớ chồng quá hả?-Sunny liếc Jessica với một nụ cười

không thể gian hơn.

-Thì sao chứ?Cho tớ vào cung đi.Cậu mà cứ viện cớ là tớ chưa khỏe rồi

bắt tớ phải ở nhà thì tớ sẽ tự tử đấy!-Jessica gào lên.

-Haizzzzzzz!Thôi được rồi!Đi nào.-Sunny thở dài chịu thua.

-Hết chịu nổi cậu.Tớ nói thật sao thái tử lại đi lấy một người như cậu

chứ.-Sunny lắc đầu ngán ngẩm.

-YAA……….!Cái cậu này-Jessica hét lên.

—————————-o0o——————————

Khi Kyuhyun đang cố tránh cơn thịnh nộ của ông anh trai thì.

“BỐP”

Kyuhyun va phải một người khiến người đó ngã xuống đất.Anh nhìnlại,là

một cô gái,cô gái có đôi mắt cười rất đẹp.Anh đỡ cô ấy dậy và cúi đàu

xin lỗi:

-Xin lỗi cô!Tôi không cố ý.

-AAAAAAAA!!!!!!!!!-Tiffany kêu lên-có phải anh là nhị thái tử của xứ

Azura không?

-A,à vâng-Kyuhyun nói.Đúng lúc đó Donghae cũng dừng lại theo dõi cuộc

trò chuyện của họ.

-Sao nhị thái tử lại đến đây.Chẳngphải nhị thái tử đã về nước rồi sao?

-À,có chút chuyện nên tôi trở lại đây.-Kyuhyun nói.

-Ồ,vậy sao?-Tiffany gật đầu.

-Cô đi một mình vậy sao?-Kyuhyunchuyển đề tài.

-À,tôi đi với bạn.Cô ấy mới vào thôi nhưng rất đáng mến.-Tiffanycười

khi nghĩ đến Seohyun.

-Thế bạn cô đâu?-Kyuhyun hỏi.

-Ơ……-Tiffany nhìn quanh rồi cằn nhằn-Kiểu gì cũng thế này mà.Điên

thật.Kyuhyun phì cười nhìn thái độ của Tiffany.Rồi như một cơn gió

thoảng,nụ cười của anh dập tắt khi nhìn thấy người đang thở hổn hển

sau Tiffany.

-Xin lỗi,tại mình bị lạc nên…-Seohyun thở gấp.

-Cái cậu này!Đi đường này bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên hả?

-Xin lỗi-Seohyun đỏ mặt.

-Tha cho cậu đấy!Đi nhanh nào.-Tifany giục.

-Seohyun..seohyun à….

-Ơ…-Seohyun quay lại trước mắt cô chính là anh,người con trai mà cô

yêu nhất.Anh chạy lại ôm chầm lấy cô:

-Đúng là em đúng là em rồi!-Kyuhyun vui sướng,anh cứ tưởng rằng ngày

này sẽ không bao giờ đến.

Nhưng khác hẳn mọi khi,đáng lẽ cô đã khóc nhưng…

-Anh…là ai?-Đó là câu nói mà cô đãdành cho anh

-Anh…là ai?-Đó là câu nói duy nhấtmà cô dành cho anh.Kyuhyun ngạc

nhiên nhìn cô.Cả Donghae vàTiffany cũng ngơ ngác không kém.Không khí

im lặng đáng sợ vây lấy tất cả chođến khi Yonghwavà Hanul đến.hanul

tái mặt ngay khi nhìn thấy Seohyun còn Yonghwa thì thấy hụt

hẫng.Kyuhyun hỏi với nét mặt không thể ngơ hơn được nữa:

-Nè,Yonghwa,cậunói đi!Thế này làthế nào?

-Thế này là thế nào là sao?-Yonghwa lơ ngơ chưa hiểu câu hỏi của bạn mình.

-Sao cô ấy không nhận ra tớ?

-À…………-Yonghwa ậm ừ.

-Sao?Cậu nói đi-kyuhyun bắt đầu sốt ruột.

-Seohyun,cô cứ tiếp tục với công việc đi,tiffany hãy đi với

Seohyun.Còn Kyuhyun,lại đây tớ sẽnói chuyện với cậu-yonghwa nói.

-Sao?Phải đưa Seohyun đi cùng chứ-kyuhyun cau mày

-Nghe tớ đi chỉ cần Seohyun an toàn là được mafCos Donghae và hanul

cùng Tiffany ở đó còn gì-Yonghwa nói rồi kéo tay Kyuhyun đi Kyuhyun

miễn cưỡng nghe theoAnh quay lại nhìn ngườicon gái ấy lần nuwxaCoo vẫn

vậy,ánh mắt thẫn thờ nhìn vào vô định không chút cảm xuscAnh chạnh

lòng,nhớ lại cái ngày mà anh đã làm tổn thương trái tim côấy…

—————————————————

-Nè…Seohyun…Seohyun…-Donghaevẫy vẫy tay trước mặt Seohyun.

-A….vâng..thái tử có việc gì nhờ?-Seohyun đứng bật dậy và đụng trúng

cằm Donghae.-A,xin lỗi thái tử.

-Không sao đâu-Donghae khẽ nhíu mày rồi anh ngồi bệt xuốngthành bồn

hoa mà thở dài,đoạn anh quắc mặt nhìn Hanul.Hanul rùng mình nhưng cũng

hiểu ý anh.Cô bước lại gần Seohyun,người run lên:

-Xin lỗi,thành thật xin lỗi cô.

-Hả?Sao cô lại xin lỗi tôi,cô đã làmgì sai chứ?-Seohyun ngạc nhiên

nhìn Hanul.Hanul cũng thở dài,lắcđầu nhìn Donghae.

## 38. Chương 38

Không khí im lặng đáng sợ bao trùm lấy tất cả.

Cuối cùng,tiffany cũng lấy hết canđảm phá vỡ bầu không khí ấy.Cô tiến

lại gần Donghae và hỏi;

-Xin lỗi thái tử,không phiền nếu tiểu nữ muốn thắc mắc?

-Được rồi,cô cứ hỏi.

-Hãy cho tiểu nữ biết về quan hệ của thái tử với Seohyun.-Tiffany nói

với một giọng nghiêm túc đếnlạ thường.

-Ồ..cho cô biết cũng chẳng sao.Côấy là em vợ và cũng là em dâu tôi.

-Sao?Vậy ra cô ấy là nhị thái tử phisao?-Tiffany thoáng chút ngạc nhiên.

-Ừ.

-Nhưng chuyện gì đã xảy ra với côấy?

-…-Donghae giật mình,anh im lặng-Chuyện đó…cô không cần biết.

-Thôi được rồi,tiểu nữ sẽ không hỏi thái tử nữa nhưng xin thái tửđừng

để mất cô ấy một lần nữa.Dù không biết là chuyện gì đãxảy ra với cô ấy

nhưng tiểu nữ đón chắc cô ấy đang rất đau lòng,cô ấy…chỉ nhớ mỗi tên

mình.-Tiffany thở dài.

-Sao?-Donghae kinh ngạc.-Cô ấy chỉ nhớ mỗi tên mình thôi sao?Chuyện gì vậy?

-Vâng,chỉ là..một tai nạn đã xảy rangoài ý muốn.

-Cô không thể nói được sao?

-Vâng,tiểu nữ không thể nói được-Tiffany lắc đầu.

-…-Donghae im lặng nhìn Seohyun…..Tiffany cũng vậy……Hanul cũng

im lặng nhìn cáicô gái đang ngơ ngác nhìn tất cảvới một dấu chấm hỏi

to đùng……giờ đây…chỉ còn tiếng lá rơi…..tất cả…..đều im

lặng……

——————————————

-HẢ?-Kyuhyun tròn mắt-Cô ấy bị mất trí nhớ là do cậu à?

-Ừ.Xin lỗi,tại tớ vô ý.-Yonghwa gãiđầu.

-Thôi,dù sao thì cũng lỡ rồi.Tớ sẽ cố gắng làm cho cô ấy nhớ

lại.-Kyuhyun đứng dậy rồi bước đi.

-Khoan đã,cậu vẫn sẽ ở lại đây mấy ngày chứ?-Yonghwa cũng bật dậy.

-Tìm được cô ấy rồi thì về thôi.Ở lại đây làm gì-Kyuhyun ngạc nhiên.

-Thì…ở lại đây vài ngày để tìm Jessica nữa mà.Với lại để khi Seohyun

nhớ lại,tớ cũng muốn xinlỗi cô ấy-Yonghwa ngập ngừng.

-Ừ,thế cũng được-Kyuhyun nói rồi bước đi.Yonghwa nhìn Kyuhyun,anh đượm buồn.

“Chỉ là…tớ muốn nhìn thấy cô ấy lần nữa thôi,trước khi..trái tim cô

ấy lại thuộc về cậu”

————————

-….-

-HÙ!

-AAAAAAAAAAAAAA-Tiffany kêu lên với một mức âm thanh có thểnói là rất

kinh khủng.-Sunny,cậu làm cái trò gì vậy?

-Thì tại cậu cứ đứng đơ người ra đó mà nên hù cậu thôi-Sunny cười ranh mãnh

-Cậu vừa phải thôi đấy.-Tiffany đánh nhẹ vào đầu Sunny.

-A,này.Sao cậu đánh tớ?-Sunny kêu lên.

-Cho chừa cái tội.

-A,Sunny.Cậu đến từ khi nào thế?-Sulli từ đâu bỗng bước ra.

-A,Sulli.Cậu làm gì ở đây thế?-Sunny quay lại.

-Đây là nhà tớ mà,bộ tớ đến đây không được sao?-Sulli nói,đoạn quay

sang hỏi Donghae:

-Sunbae,sunbae có thấy Kyuhyun oppa đâu không?

-Anh không biết.Yonghwa đưa cậu ấy đi đâu rồi ấy.

-Thế à?-Sulli thất vọng.

-Mà nè,em thích Kyuhyun à?-Donghae hỏi làm Sulli giật bắnmình.

-A,không,làm gì có ạ?

-Thế sao?Thế thì tốt.- Donghae thở phào.

“Gì chứ?”-Sulli điên tiết lên.

-AAAAA,cô ấy xinh quá-Seohyun đứng bật dậy.

-Sao?-Donghae nhìn Seohyun ngạc nhiên.Vừa lúc đó Kyuhyun vàYonghwa cũng đi tới.

-Cậu đang nói cái gì vậy?-tiffany hỏi Seohyun.

-Cô ấy xinh lắm mà.Mái tóc vàng óng kìa,làn da trắng,đôi mắt nâu thật

đẹp.Cô ấy quen lắm.-Seohyuncứ nói mà miệng lại mỉm cười.

-Rốt cuộc là cậu đang nói ai thế?-tiffany sốt ruột.

-Cô ấy kìa-Seohyun chỉ tay vào cô gái đang ôm lấy vai mà nhìn lấy xung

quanh.Donghae đứng bật dậy,anh không còn tin vào mắt mình nữa.

-JESSICA…..

Hạnh phúc trào dâng,giờ đây anhkhông thể tin được là người con gái mà

anh đã mất ăn mất ngủ mất tuần liền lại có thể đứng trước mặt mình

được như thế.Cả hai đều đoàn tụ,dù một cặp không hẳn là có thể đến với

nhau…

-Jessica-Donghae đứng phắt dậy,vừa lúc đó cô gái ấy cũng quay lại.

-Donghae oppa-Cô vui sướng chạylại ôm chầm lấy anh-Anh chưa về nước

sao?Em tưởng là anh chỉ ở lại một tuần thôi chứ.

-Ngốc ạ,anh phải tìm em mà-Donghae mỉm cười béo má cô.

-A,đau em-Jessica phũng phịu.Chưa hết hạnh phúc thì cô đãđứng sững lại

khi nhìn sang bên cạnh.Là…em cô,đứa em mà cô yêu quý nhất đang đứng

ngaytrước mặt cô.Cô ôm lấy Seohyun vào lòng:

-Seohyun à,em có biết là chị đã nhớ em rất nhiều không?

Nhưng đáp lại niềm vui sướng của Jessica,Seohyunlại đẩy cô ra và cúi

đầu lễ phép:

-Xin công chúa hãy giữ ý cho ạ,đây là hoàng cung.

-Sao cơ?-Jessica ngạc nhiên ròi côquay sang Donghae với ánh mắt không

thể ngơ hơn.Donghaecũngbối rối gãi đầu,anh đưa mắtcầu cứu Kyuhyun.

-Chỉ là…có một tai nạn nhỏ xảy ra thôi.-Yonghwa chen vào cứu nguycho

Donghae.Hanul cũng đứng đóthi thoảng tim cứ muốnthắt lại,và đứng như

cô dự đoán,Jessica bước lại,đặt tay lên vai cô,và nở một nụ cười với

khuôn mặt đằng đằng sát khí,Hanul thấy có gì đó ớn lạnh đang chạy dọc

sương sống mình:

-Chào,đã lâu không gặp,cô vẫn khỏe chứ?

-Ơ,vẫn khỏe-Hanul dè chừng.

-Cô có thể giải thích hộ tôi về cái vẫn đề đằng kia được

không?-Jessica chỉ tay về phía Seohyun.-Cô…đúng không?

-Sao..ơ…không..chỉ là-Hanul ngập ngừng.

## 39. Chương 39

-Tôi đoán có sai đâu-Jessica cười nhạt.Đoạn,cô quay sang nói với Hwa:

-Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi?

-Chỉ là một sự cố nhỏ.Người lái xengựa của tôi đã không chú ý nênđã

tông thẳng vào cô ấy,và đầu cô ấy đã bị đập vào một khúc gỗ.

-Sự cố…đó mà là một sự cố sao?-Jessica kêu lên,ánh mắt cô cóthể làm

cho người ta cảm thấygầnnhư đóng băng đi-Nó thậm chí còn không nhớ đến

chị mình.Anh sẽ chịu trách nhiệm chứ?

-Xin lỗi-yonghwa cúi đầu.

-Anh nghĩ một lời xin lỗi có thể làm cho tôi động lòng và tha thứ

sao?-Jessica kêu lên.

-Jessica,thôi đi-Donghae nói nhưng dường như Jessica chẳnghề để tâm đến.

-Anh thôi đi,anh cũng vậy mà-Jessica nói làm Donghae sững người.Cô

đang nói gì anh thế?Trước giờ anh luôn tốt với cô,luôn cố gắng làm cô

cười vậy mà giờ cô lại đổ hết mọi tỗi lỗi cho anh.

-Em đang nói gì vậy chứ?Tại sao lại đổ lỗi cho anh!

-Chả sao cả.Em đang bực,anh đi chỗ khác đi.-Jessica ấm ức nói.

-Tốt thôi,anh đã mất hết 1 tuần đểtìm em và giờ em đã trả ơn anh như

thế đấy!-Donghae nói rồi quay đi.Jessica sững người lại,hình như cô

vừa phạm sai lầm thì phải.Giờ thì anh đã giận cô rồi.Vất vả lắm mới ôm

được cái tay bị thương đến đây,vậy mà,hình như nó bắt đầu nhức lênrồi

thì phải…

-Jessica hãy nghe tôi nói,Donghae không có lỗi gì trong việc này

cả.Tất cả là tại tôi,tôi muốn làm gì đó để bù đắp cho cô-Hanul nói

vớiJessica.

-Tôi không cần biết,bây giờ phải làm thế nào để cô ấy nhớ lại

đã,rồitôi và cô sẽ nói chuyện sau-Jessicanói rồi bước lại gần

Seohyun-Em không nhớ chị à?Chịlà chị gái của em nè,em là nhị công chúa

của đất nước Kimusa đấy.

-Xin lỗi công chúa nhưng hình như công chúa đã nhầm tiểu nữ với người

nào khác.-Seohyun cúi mặt bước nhanh qua Jessica.

-Có thể em không nhớ nhưng chịsẽ làm cho em nhớ ra được thân phận thực

sự của em-Jessica lẩm bẩm.Đoạn co bước lại Kyuhyun,nói-Đáng lẽ ra em

không nên làm nhưng em muốn nhờ anh,hãy giúp Seohyun nhớ lại.Em

nghĩ,chỉ có anh thôi,nhờ anh cả đấy.

-Ừ,anh biết rồi-Kyuhyun gật đầu rồi anh im lặng nhìn Seohyun.Anh thấy

nhoi nhói đau trong lồng ngực mình…

Lúc nãy,tại vườn thượng uyển,Donghae im lặng.Anh thở dàicảm thấy hối

hận.Anh có quá nặng lời với cô không nhỉ.Nhắm mắt,anh đang cố gắng tận

hưởng những cơn gió,mong rằng nó sẽ cuốn đi ba phiền muộn trong tâmtrí

anh.Bỗng một bàn tay đặt lên mắt anh,mở mắt,anh nói:

-Jessica…

-Em bị lộ rồi sao?-Jessica cười gượng.

-Có chuyện gì muốn nói với anh sao?

-…Xin lỗi,lúc nãy vì hơi nóng giận nên em đã trách nhầm anh.

-Có sao đâu.Anh nhịn được mà.Với lại em trách anh thế kể cũng

hay.-Donghae bật cười.

-Sao?-Jessica ngạc nhiên.

-Sao lại ngạc nhiên/Lâu lâu mới nghe em mắng anh một câu cũng thú vị chứ.

-Cái anh này…-Jessica cốc nhẹ vàođầu Donghae.

-Seohyun…nó đã nhớ ra được gì chưa?-Donghae chợt chuyển chủ đề.

-Em không biết nữa.Tự dưng lại thế này,khổ thật!-Jessica thở dài.

-Seohyun,seohyun à.Em đứng lại đã nào.-Kyuhyun gọi.

-Xin lỗi nhị thái tử nhưng nhị tháitử đã nhầm tiểu nữ với người khác

rồi.-Seohyun cố bước đi thật nhanh.

-Em điên à?Sao tôi có thể nhận nhầm em với người khác chứ.Làmơn đừng

nhắc lại cái câu nói đó trước mặt tôi nữa-Kyuhyun bực tức nói.

-Nếu như tôi là vợ của anh thật thìxin anh hãy buông tha cho tôiđi.Tôi

không nhớ anh đã nói gì với tôi nhưng xin anh đừng để tôiphải đau thêm

một lần nào nữa.-Seohyun mặt đanh lại,cô nóivới Kyhyun những câu nói

mà thậm chí cô còn không biết mìnhđang nói cái gì nữa.Quay mặt,cô bước

đi thật nhanh,để lại Kyuhyun đứng đó bàng hoàng màđau xót.

Kyuhyun sững lại trước câu nói của Seohyun,anh nghĩ rằng hình như cô

đã nhớ ra được điều gì đó.Cô có thể nói được câu nói đósao?

-Em…thật sự muốn quên anh sao?

Kyuhyun bước lại chỗ Hanul đang đứng,anh thấy Sulli nhìn mình với đôi

mắt khó hiểu.Biết ý,anh nói:

-Cô ấy là cung nữ trong cung của anh trai em phải không?

-Dạ vâng-Sulli đáp.

-Cô ấy…là vợ của anh

-SAO CƠ?-Sulli tròn mắt.-Đó mà là vợ của anh sao?

-Ừ,không được à?-Kyuhyun nhìn Sulli.

-Không phải,chỉ là…-Sulli ngập ngừng.Vừa lúc đó,Donghae và Jessica bước đến.

-Seohyun đâu?-Jessica hỏi.

-Đi cùng Tiffany rồi-Sulli nói.

-Vậy sao?-Jessica thở dài.Cô nói với Donghae:

-Ngày mai mình về đi!

-Ừ!Anh cũng định vậy-Donghae nhún vai,anh gật đầu.

-Khoan đã!-Sulli nói

-Sao?Có chuyện gì à?-Kyuhyun hỏi.

-À không,chỉ là em muốn Seohyunở lại đây vài ngày,dù saothì…Seohyun

cũng đã ở đây một thời gian rồi,vả lại người gây ra tai nạn cho cô ấy

là anh trai em nên em nghĩ ở đây vài ngày chắc cô ấy sẽ nhớ lại được

chuyện gì đó-Sulli ngập ngừng.

-Vậy sao?Chắc là được.Với lại Yonghwa nói là muốn xin lỗi khi cô ấy

nhớ lại-Kyuhyun nói với Donghae và Jessica.

-Ừ,vậy 2 ngày nữa chúng ta sẽ về.-Jessica nói rồi bước đi.

## 40. Chương 40

-Seohyun à,cậu là nhị thái tử phi sao?-Tiffany gặng hỏi.

-Tớ không nhớ-Seohyun trả lời một cách lơ đãng,cô lấy tay khua nhẹ

xuống hồ nước.

-Được rồi,tớ sẽ không thắc mắc nữa nhưng nếu như nhị thái tử đã làm gì

đó để cậu bị tổn thươngthì dù sao anh ấy cũng đã xin lỗi rồi mà.

-Tớ không cần cái lời xin lỗi đó,cáihôm anh ta làm tớ tổn thương thì

tớ đã thề sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta-Seohyun nói với vẻphẫn

nộ.Tiffany ngạc nhiên nhìn Seohyun,cô thở dài,cô dám chắc làSeohyun sẽ

không biết mình vừa mới nói gì đâu nhưng trái tim cô ấy lại nói

vậy.Nhìn lên bầu trời,Fany thấy trời bắt đầu tối sầmlại………..

Tối hôm đó,sau khi Seohyun đã chìm vào giấc ngủ,cánh cửa phòng cô bỗng

mở ra,Yonghwa tiến lại gần,vuốt nhẹ mái tóc cô vànói:

-Anh đã từng thích em,rất thích em,anh chỉ muốn mình có thể làmgì đó

cho em nhưng anh biếtcó lẽ sẽ chẳng bao giờ chiếm trọn trái tim em,vì

vậy,anh chỉ mong em được hạnh phúc.Hãy nhớ lại đi và quay về với người

chồng yêu dấu của em.Còn anh,anh sẽ là người anh trai của em bất cứ

lúc nào anh cần.

Khẽ thở lại,nhìn lại khuôn mặt ấy một lần nữa rồi anh bước ra

khỏiphòng.Cửa vừa đóng,khóe mắt Seohyun lăn dài một giọi nước mắt….

Sáng hôm sau…

-Woa,thoải mái quá-Jessica vươn vai thức dậy,cô chợt thụt tay lại

vìvết thương vẫn chưa khỏi.-Donghae,cá ngố,dậy thôi.

-Sao?Cho anh ngủ thêm một lát nữa thôi-Donghae nhăn nhó trùmkín chăn.

-À á anh có chịu dậy không?Anh mà không dậy em sẽ gọi đến khi nào anh

chịu dậy-Jessica bắt đầu giở giọng cá heo.

-Rồi rồi,anh dậy đây-Donghae mệtnhọc bật dậy.

-Ngoan lắm giờ thì đi thức Kyuhyun với Seohyun đi-Jessica nhảy xuống

giường,với tay lấy cái áo rồi bước ra ngoài.Donghaenằm xuống ngủ

tiếp….

9pm sáng….

-Đây là thành cổ Cho Sun,được xâycách đây hơn 100 năm rồi đấy-Sulli

vừa đi vừa nói.

-Ừ,các này anh nói vói Kyuhyun rồi,em nhắc lại làm gì ệt-Yonghwa

đưa tay lên dụi mắtvà nhận được một cac nhìn chết người của Sulli.

-Kệ anh!Giới thiệu lại thì cũng có mất mát gì đâu-Sulli hậm

hực.Seohyun mỉm cười nhìn Sulli mà cô không biết rằng mọi người vẫn

đang nhìn cô với một ánh mắttràn đầy hi vọng

Đến đường lớn,khi đang đợi xe ngựa đến,Jessica quay lại hỏi Seohyun:

-Em đã nhớ ra được gì chưa?-Và cô nhận được một cái lắc đầu của Seohyun…

Khi không để ý,bỗng một bàn taytừ đâu đẩy Seohyun ra giữa

đường.yonghwa giật mình quay lại,anh cầm tay Sulli;

-Em đang làm cái gì vậy?

-Em chỉ…-Sulli lắp bắp cô cũng không nhận ra được là mình đanglàm

gì.Và lúc đó,một chiếc xe ngựa từ từ lao đến phía Seohyun.Cô quay lại

nhìn chiếc xevới ánh mắt thẫn thờ,vô cảm.

-Seohyun-Kyuhyun,Donghae,Jessica với Yonghwa kêu tên cô nhưngcô khong

nghe thấy.Và từ trong tim cô vẳng vẳng tiếng nói,nó càng rõ rệt hơn

khi chiếc xe ngựacứ tiến thẳng về phía cô.

-Seohyun à,tránh sang một bên đi.Em có nghe thấy không?-Mặc cho

Jessicakêu cả chục lần nhưng Seohyun vẫn đứng trân rađó.Cô cứ nhìn

hướng chiếc xe ngựa chạy đến gần cô.Bỗng trong tâm thức cô hiện lên

một giọng nói,giọng nói bắt đầu rõ dần rõ dần…

“…Nè,cô dậy rồi hảTôi đang đi dạothì thấy cô ngất lịm bên đường nên

đưa về đây thôi,thế còn hơn là phải nằm ngoài đường như một kẻ ăn mày

ấy…

…Mẫu hậu nói sao?Con phải làm ‘chồng hờ”của cô ấy một năm sao?…

…Coi cô kìa,Chảy máu dưới chân mà vẫn gan lì thật…

…Cô thích soi mói chuyện của người khác lắm sao?…

…Anh xin lỗi…

…Lại đây nào,vợ của anh,ra xem anh tưới hoa giùm em nè…

…Sao hôm nay em nấu sớm thế?Đừng có nói là định đi đâu đấy.Anh không

cho đâu nha…

…Trời ơi làm anh lo muốn chết luôn.Mà lần sau muốn đi đâu phải có

anh đi kèm đó.Nghe chưa…

…Em thích thỏ lắm hả?…

…Nếu như,ai đó chia tay em thì emcó buồn không?…

…Seohyun à,em nấu món gì đấy?…

…Seohyun.anh có chuyện muốn nói…

…Chúng ta chia tay đi…

…Phải,anh đã yêu người khác rồi…

…Em sẽ về nước vào ngày mai sao?…

…Không có gì,chỉ là anh thắc mắc…

…Seohyun,sao em lại nói vậy?Em không nhận ra anh sao?…

…Em thật sự đã quên anh rồi sao?…

…SEOHYUN,tránh ra đi…”

Giọng nói đó bắt đầu rõ dần trong tâm trí cô,cô ngước nhìn chiếc xe

ngựa,một giọt nước mắt lăn dài tren má.Cô nhắm mắt chờ cho chiếc xe

lao về phía mình.Bỗng một bàn tay giữ chặt lấy cô,cả hai cùng ngã sang

lề đường bên kia trước khi chiếc xengựa kịp tông thẳng vào cô trước

con mắt kinh hoàng của nhiều ngừoi,Seohyun mở mắt,là Kyuhyun.giờ thì

nước mắt cô đã trào ra rồi:

-Kyuhyun oppa…

-Em đã nhớ lại rồi sao?-kyuhyun bật cười.

-Vâng!

-Vậy thì..

-Khoan đã!Tay oppa chảy máu rồinè!-Seohyun cầm lấy bàn tay bêbết máu

của Kyuhyun lên.

-Vậy thì có sao chứ?-Anh cười.

-Nhưng mà…

-Seo Joo Hyun,em có đồng ý trở lạilàm vợ của anh không?-Kyuhyun cắt

ngang câu nói của Seohyun.Seohyunngạc nhiên nhìnanh,rồi chợt cô nhận

ra Park Hanul đang đứng bên đường.

-Nhưng anh bảo…

-Cái đó Hanul bày ra đấy nhưng giờ anh và cô ấy chỉ là bạn thôi.Thế

nào em sẽ trả lời câu hỏicủa anh chứ?

## 41. Chương 41

-Em…đồng ý-Seohyun khóc oà lên hệt như một đứa trẻ rồi cô ôm chầm

lấy anh.Jessica mỉm cười’Hạnh phúc nhé em gái’

-Ủa thế ra là em nói anh không đem lại hạnh phúc cho em hả?-Donghae hỏi cô.

-Không đâu-Sica mỉm cười-Chồngem là nhất.

3 năm sau…

-Trời ơi,Angel,Mason,sao lại lấm lem bùn đất thế hả?-Seohyun bựcbội

nhìn hai đứa con của mình.

-PaPa đưa tụi con đi chơi mà.Vui lắm MaMa ạ-Hai đứa trẻ tíu tít chạylại phía cô.

-Mi Jong,Devil,các con lại đi nghịchđất hả?-Jessica từ phòng bếp chạyra.

-PaPa rủ đi đó MaMa ạ-Hai đứa trẻ kết tội cha chúng nó.

-Kyuhyun,Donghae-Cả hai người đều gọi cùng một lúc.-Sao lại để các con

bẩn thế này.Đừng nói vớiem là anh đưa chúng nó đi nghịch cát đấy.

-Sao?Cho chúng nó vận động cũng tốt mà-Cả hai người tỉnh bơ.

-Thôi,đưa các con vào tắm đi!Em còn phải nấu bữa tối nữa.

-Bọn anh biết rồi!Nào,Devil,Angel,Mason,Mi Jong,lại đây nào!

Bọn trẻ tung tăng chạy theo cha nó.Seohyun và Jessica lắc đầu cười.Lúc

đó Hanul cũng bước ra.

-Như lần trước á hả?

-Ừ,đến là mệt với mấy bố con nhà này.

-Nhưng cũng hạnh phúc phải không?

-Ừ

Cả ba người bật cười,thế kỉ 19 trôiqua hạnh phúc thật.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* THE END \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-yeu-hai-nang-cong-chua*