Ngàn Lớp Tuyết

Table of Contents

# Ngàn Lớp Tuyết

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Lần vào kinh cuối cùng của Úc Ninh công chúa là vào trận tuyết đầu mùa năm Long Khánh thứ mười bảy. Tuyết năm đó rơi đặc biệt lớn, lớp tuyết ở ngoài cung Cảnh Đức đã lên đến mắt cá chân. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ngan-lop-tuyet*

## 1. Chương 1: Phần 1

Lần vào kinh cuối cùng của Úc Ninh công chúa là vào trận tuyết đầu mùa năm Long Khánh thứ mười bảy. Tuyết năm đó rơi đặc biệt lớn, lớp tuyết ở ngoài cung Cảnh Đức đã lên đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió lặng tuyết ngừng, trăng sáng thê lương, nhắm mắt lại dường như có thể mơ hồ nghe thấy tiếng tuyết từ đầu cành rơi xuống đất. Tiếng rơi rì rào nhỏ vụn ấy, trong thâm cung yên tĩnh này lại hết sức chói tai. Ngoài cung loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân trong tuyết, từ đầu này đi tới đầu kia, lại từ đầu kia chậm rãi dạo bước quay về, giống như là đang lưu luyến gì đó, chần chừ chưa đi.

Hoàng thượng cho người quét dọn cung Cảnh Đức, lại sắm thêm rất nhiều đồ trang trí. Các tiểu công công len lén phỏng đoán dụng ý của hoàng thượng. Cung Cảnh Đức đã mười mấy năm không có người ở, những công công, cung nữ trước kia đều đã già rồi, hoặc là đã xuất cung, hoặc là đã đi nơi khác, những người mới đều không biết trước kia ai đã từng ở nơi này. Những người biết chuyện thì chẳng ai muốn nói ra, chỉ kêu bọn họ đừng có hỏi nhiều.

Ta đã là người cũ ở trong cung này, bắt đầu làm việc trong cung từ những năm Nguyên Gia cuối cùng. Những người trong cung hỏi ta chuyện của cung Cảnh Đức, ta chỉ nói: “Có người sắp vào ở.”

Tiểu công công giễu cợt: “Không phải là Úc Ninh công chúa chứ.”

Nói xong, y cũng rùng mình một cái.

Lần vào cung này, là quan tài của Úc Ninh công chúa. Công chúa được gả ra ngoài cho Dịch Vương, là Dịch vương phi, vốn nên an táng tại đất phong, nhưng hoàng thượng nói, công chúa là độc nữ của tiên đế, được tiên đế sủng ái nhất, sau khi chết cũng nên đưa vào Hoàng Lăng, theo hầu hạ tiên đế nơi cửu tuyền. Dịch Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể tuân theo. Bởi vì ngài bệnh không dậy nổi nên thế tử Lưu Hi đưa Úc Ninh công chúa vào cung.

“Nghe nói Úc Ninh công chúa là mỹ nhân đệ nhất ở đế đô.” Những tiểu công công đó tuổi tác còn nhỏ, chưa từng gặp qua công chúa, chỉ nghe được những lời đồn đại suy đoán về mỹ mạo của nàng. “Năm đó, biết bao nhiêu vương tôn công tử quỳ dưới gấu váy nàng, công chúa vẫn là tâm cao khí ngạo, một người cũng chẳng để vào mắt.”

Tiểu cung nữ nói: “Một nữ tử, nếu như đã có ý trung nhân thì cho dù người bên cạnh có tốt hơn, cũng chẳng hề liên quan đến nàng.” Trong giọng nói lộ ra vẻ thê lương. Vào thâm cung rồi, người bên cạnh có tốt, cũng chẳng hề liên quan gì đến nàng ta.

Bỗng dưng ta lại nhớ đến đôi mắt của Úc Ninh công chúa, đen tuyền mà lại sáng ngời, khi cười lên sóng mắt lưu chuyển, trong mắt đều là phong tình. Chỉ có điều là nàng rất ít khi cười, nhất là theo sự gia tăng của tuổi tác, đôi mắt của nàng lại dần tăng thêm một tia bi ai và thê lương. Ánh mắt của một thiếu nữ 16, 17 tuổi, không nên có sự ưu tư như vậy.

Nàng là vị công chúa được tiên đế sủng ái nhất, phần sủng ái này vượt hơn cả sự kỳ vọng của Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử. Lúc đó, thậm chí có lời đồn rằng tiên đế sẽ lập công chúa làm người kế vị. Dù sao thì tiền lệ về nữ đế trong vương triều không phải là không có, thậm chí có thể nói là rất nhiều. Lời đồn đãi ngày càng xôn xao, trong triều phân chia thành các đảng phái, mạnh ai nấy làm. Triều đình năm Nguyên Gia cuối cùng bị chia làm ba.

“Nếu như tính ra, đã 17 năm rồi công chúa chưa từng về đế đô.” Tiểu cung nữ tính một hồi, kinh ngạc nói, “Đúng vậy, công chúa rời kinh từ năm Long Khánh đầu tiên thì chưa hề về đế đô qua một lần, chuyện này cũng thật kỳ lạ.”

“Có gì mà kỳ lạ.” Tiểu công công giải thích, “Công chúa cũng giống như phiên vương, không được triệu thì không thể hồi kinh. Năm đó, Úc Ninh công chúa theo đảng của Đại hoàng tử, phù trợ Đại hoàng tử lên ngôi, với bệ hạ của chúng ta là chém cùng giết tận. Kết quả Đại hoàng tử thất bại, bệ hạ đăng cơ, mối thù này đã kết rồi, e rằng bệ hạ cũng chẳng muốn nhìn thấy người muội muội này nữa.”

Ta ho nhẹ hai tiếng, cắt ngang bọn họ. “Các ngươi còn ở đó nói nhảm, không cần phải làm việc rồi sao?”

Bọn họ rùng mình một cái, cuối cùng cũng đã ý thức được bản thân đã nói ra quá nhiều chuyện không nên nói, sau đó dáo dác nhìn xung quanh, lặng lẽ quay về làm việc.

Trong phòng này quá ngột ngạt, ta đi ra ngoài viện, nhìn thấy mấy người trong cung đang quét tuyết. Tối qua trời lại đổ tuyết cả đêm, bây giờ đất trời chỉ còn một màu tuyết trắng.

“Thuần công công, Thuần công công.” Người gọi tên ta vì sợ bị trượt chân nên đi tới một cách cẩn thận. Đến trước mặt ta, cùng với gương mặt tươi cười, y nói, “Bệ hạ triệu kiến ngài ạ, bây giờ mời ngài qua đó một chuyến.”

“Tô công công khách khí rồi.” Y là người theo làm việc bên cạnh bệ hạ, cách Tổng quản đại nội chỉ có một chút, vốn không cần phải đối với ta vui vẻ hòa nhã, khách khách khí khí. Nếu y đã như vậy, chỉ e rằng y cũng đã biết thân phận trước kia của ta.

Tô công công dẫn ta đi từ từ, lại quay người lại dìu ta, hạ thấp giọng, nói, “Chiều nay thế tử Dịch vương sẽ đến ngoài thành, e rằng bệ hạ sẽ cho ngài ra nghênh tiếp.”

Ta liếc nhìn y, cười nói, “Tô công công đã có thể đoán được thánh ý rồi.”

Tô công công cũng cúi đầu cười, “Tiểu nhân hầu hạ bệ hạ chưa được mấy năm, không thể so với Thuần công công, làm sao dám đoán thánh ý.”

Mấy năm? Có thể là do tuổi tác lớn rồi, những chuyện trước kia lại càng nhớ rõ, còn những chuyện gần đây thì lại càng mơ hồ. Ta chỉ nhớ được lúc mình vào cung, các hoàng tử đều vẫn còn nhỏ, công chúa với thân hình tròn vo lắt lư chạy theo sau các ca ca của mình, giống như lúc nào cũng có thể vấp ngã, khiến cho người nhìn cũng phải vì nàng mà toát mồ hôi lạnh. Lúc đó, ta mới được cho biết, từ nay về sau, nàng chính là đối tượng mà ta phải xả thân để bảo vệ.

...

Chưa được một tuần tuổi thì công chúa đã mất mẹ. Có lẽ vì thế mà tiên đế đối với tiểu công chúa đặc biệt thương tiếc, nên đã đưa công chúa đến bên cạnh Người để chăm sóc. Có khi lên triều Người cũng dẫn công chúa theo, để tiểu công chúa ngồi trên đầu gối mình mà tiếp kiến quần thần. Quần thần hô vạn tuế ba lần, tiếng hô lớn làm cho công chúa hoảng sợ, nắm tay nhỏ xíu của nàng nắm chặt lấy vạt áo của tiên đế, khóc đến đỏ cả gương mặt nhỏ. Tiên đế vừa dỗ công chúa, vừa trừng mắt nhìn quần thần, quát lớn một tiếng “Câm miệng”. Văn võ bá quan đưa mắt nhìn nhau, vừa hoảng hốt vừa ngỡ ngàng.

Tam triều nguyên lão chịu không nổi nữa, cùng ký một bản tấu, cho rằng hành động lần này của tiên đế là trái lễ nghĩa. Mấy lần như vậy, tiên đế không biết làm sao, chỉ còn cách đem công chúa phó thác cho Niên Phi đoan trang hiền thục, cũng chinh là mẫu thân của Nhị hoàng tử.

Năm đó công chúa còn chưa tròn ba tuổi, Nhị hoàng tử cũng vừa mới được tám tuổi, ta vào cung cũng đã hơn ba mươi năm rồi. Nhị hoàng tử năm đó, bây giờ là quân vương của thiên hạ, cũng đã có hoàng tử của chính mình.

Sau khi thông báo, Tô công công dẫn ta vào nội thất. Bệ hạ tiếp kiến ta cách một bức bình phong, giọng nói của người hơi khàn khán, “Thuần Ý, muội ấy trở về rồi.”

“Đúng vậy, thưa bệ hạ.” Ta quỳ rạp xuống đất.

“Năm đó, là ngươi tiễn muội ấy rời khỏi, bây giờ, ngươi đi đón muội ấy về đi.”

Ta từng cho rằng, bệ hạ sẽ đích thân đi đón công chúa, nhưng có thể là do ta không hiểu người, hoặc có thể là không hiểu được tình cảm trong nhà đế vương. Trong lòng của bệ hạ, Úc Ninh công chúa là gánh nặng không thể chịu đựng nổi, là hồi ức khó mà đối mặt.

...

Năm ta đưa Úc Ninh công chúa xuất cung là năm Nguyên Gia thứ hai mươi mốt, cũng là năm tiên đế băng hà.

Năm đó đã định trước là thời thế rối loạn. Khi mùa thu sắp hết thì tiên đế ngã bệnh. Tất cả mọi người trong thái y viện đều trầm mặc. Trên triều, mây đen vần vũ, dường như là trời sắp chuyển. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử đều muốn vào cung hầu hạ tiên đế, nhưng tiên đế gạt bỏ hết, trong mắt Người chỉ có một mình Úc Ninh công chúa. Gần như tất cả mọi người đều cho rằng, vương triều lại sắp sửa nghênh đón một vị nữ đế.

Đảng phái của Đại hoàng tử hoảng loạn, nhưng bản thân ngài ấy dường như lại chẳng chút nóng ruột, giống như là đã nắm được phần thắng trong tay, dù rằng rất nhiều người không mấy lạc quan cho ngài. Cho dù không lập nữ đế thì Úc Ninh công chúa và Nhị hoàng tử lại thân thiết hơn, trước giường của tiên đế, công chúa có thể nói tốt cho Nhị hoàng tử vài câu.

Đại hoàng tử từ nhỏ đã nghịch ngợm ương ngạnh, thích ăn hiếp vị muội muội nhỏ nhất của mình. Nhị hoàng tử thì dịu dàng chu đáo, luôn luôn quan tâm đến công chúa nhất. Lúc công chúa năm, sáu tuổi, nàng thích nhất được Nhị hoàng tử cầm tay dẫn vào thư phòng, ngửa đầu gọi “Nhị ca ca” với giọng ngọng ngịu trẻ thơ. Nhị hoàng tử dạy tiểu công chúa cầm bút viết chữ, cưỡi ngựa bắn cung, cùng lớn lên với công chúa. Đến sau này, nàng không gọi ngài ấy là Nhị ca ca nữa, mà hành lễ với dáng vẻ khách khí và xa cách, lạnh nhạt gọi ngài bằng: “Nhị hoàng huynh.”

Ngày hôm đó, ta đứng ở phía sau cách nàng không xa, nhìn thấy sau khi hai người lướt qua nhau, Nhị hoàng tử tay nắm chặt thành nắm đấm còn sắc mặt thì tái nhợt. Trong đôi con ngươi đen nhánh của thiếu niên hiện lên một tia đau đớn không dễ gì phát giác, một lát sau, ngài giương mắt nhìn về chỗ của ta, dùng thanh âm khàn khàn để nói: “Bảo vệ muội ấy cho tốt.”

Đến lúc đó ta mới biết, thì ra Nhị hoàng tự không hề nho nhã yếu ớt giống như tưởng tượng của người bên ngoài, ít nhất ngài có thể nhận ra được sự tồn tại của ta.

Ta không phải là hoạn quan, mà là ám vệ, là tử sĩ được bồi dưỡng trong cung, không được nhìn thấy mặt trời, luôn ẩn nấp tại những nơi tối tăm để bảo vệ sự an nguy của các thành viên hoàng thất. Bảo vệ công chúa, công việc này ta đã làm hơn mười mấy năm rồi, trước giờ chưa từng để xảy ra bất trắc gì cả, nhưng ngày hôm đó đột nhiên Nhị hoàng tử lên tiếng nhắc nhở, khiến cho ta ý thức được rằng, có thể là nguy hiểm đang ở cạnh bên.

\_\_\_\_ Bảo vệ nàng cho tốt.

Không biết rằng thiếu niên đã thốt lên năm từ đó, vào năm ấy, cậu có từng nghĩ đến rằng, người sau này tổn hại nàng, lại chính là bản thân cậu ta.

...

Ta giương mắt nhìn về phía bình phong, chỉ thấy bóng người mơ hồ in trên đó. Lần gặp người gần nhất đã là chuyện của 13 năm trước, khi đó công chúa ở đất phong sinh hạ thế tử Lưu Hi, ta hồi kinh bẩm báo, người ở sau tấm bình phong trầm mặc hồi lâu, sau đó hỏi một câu: “Muội ấy có khỏe không?”

Điều này làm cho ta nhớ đến lời công chúa nói trước khi ra đi, cho nên ta trả lời: “Bệ hạ hy vọng nàng khỏe, hay là không khỏe?”

Ta biết mình đi quá giới hạn. Nhưng người không trách tội ta, cười khổ thờ dài một tiếng, nói: “Ngươi lui ra đi, sau này ở trong cung an dưỡng tuổi già, không cần phải giúp trẫm trông coi nàng nữa.”

Sau đó, ta trở thành người vô dụng nhất trong cung, trông giữ cung Cảnh Đức, đưa tiễn từng nhóm từng nhóm những người già, cho đến khi chính bản thân ta cũng trở nên già cỗi. Ta cuối cùng cũng không thể đợi đến ngày chủ nhân của cung Cảnh Đức quay về.

Kỳ thật, vào cái ngày tiễn đưa nàng rời khỏi đế đô ta đã hiểu, cả đời này, nàng sẽ không bao giờ quay trở về nữa.

Trừ phi nàng chết.

## 2. Chương 2: Phần 2

Thế tử Dịch vương năm nay mới 13 tuổi, vẻ ngoài tuấn tú nho nhã, vẫn còn mang nét ngây thơ. Cậu lại không giống công chúa mà giống Dịch vương hơn. Trên mặt thiếu niên mang theo nét phong trần mệt mỏi sau chuyến đi dài, mang theo chút xấu hổ gật đầu với ta, nói: “Là Thuần công công nhỉ.”

Ta hơi kinh ngạc là ngài lại biết tên của ta. Thế tử như nhìn thấy được suy nghĩ trong lòng ta, mỉm cười giải thích: “Lúc sinh thời mẫu thân ta có nhắc đến ngài. Người nói người có một cận thị tên là Thuần Ý, năm xưa vì liều chết cứu mạng người mà mắt phải không còn nhìn thấy được nữa. Mẫu thân nói, nếu sau này vào cung gặp được ngài thì phải thay người gửi lời hỏi thăm đến ngài.”

Ta đưa tay lên sờ sờ vết sẹo trên mắt phải, mỉm cười.

“Thế tử đi đường vất vả rồi, xin hãy đi theo thần.”

Ta nhìn lướt qua phía sau ngài, thấy xe ngựa đã đi lên theo. Thế tử nói với ta: “Trên xe là di vật của mẫu thân, có thư họa của người, còn có y phục thường dùng và đồ trang sức.”

“Mấy năm nay, công chúa sống tốt chứ ạ?” Ta nhịn không được mà hỏi câu đó.

Thế tử không trả lời ngay, mà ngài hơi hơi suy nghĩ một chút mới mỉm cười gật gật đầu nói: “Chắc là rất tốt.”

Chắc là? Ta nghi ngờ nhìn ngài ấy.

Thế tử cười khổ lắc lắc đầu. “Tâm tư của mẫu thân, ta thật sự không hiểu, nhưng ta chưa từng thấy người bi thương rơi lệ, cũng chưa từng thấy người tức giận đau khổ. Người lúc nào cũng mỉm cười. Phụ vương đối xử với mẫu thân rất tốt, vậy chắc là mẫu thân cũng sẽ cảm thấy rất vui vẻ.”

Nàng vui vẻ... càng tốt...

Sau khi sắp xếp chỗ ở cho đoàn người của thế tử thì sắc trời cũng đã tối. Trong cung phái người đến nói rằng phải đón công chúa vào cung trước. Thế tử cho rằng như vậy không hợp lễ nghĩa, nhưng thái độ của người đó rất kiên quyết nên ngài chỉ có thể phục tùng theo.

Ta an ủi thế tử: “Năm xưa thánh thượng đối với công chúa rất mực yêu thương, xin thế tử cứ yên lòng.”

...

Sau khi về cung, ta đi thẳng đến cung Cảnh Đức. Bên ngoài cung Cảnh Đức chẳng có lấy một bóng người, bên trong cũng chỉ có một chút ánh nến yếu ớt, nhè nhẹ chập chờn.

Ta hồi phục hô hấp, nhẹ nhàng gõ cửa, hạ thấp giọng nói: “Bệ hạ, đêm đã khuya rồi.”

Rất lâu sau đó, bên trong mới truyền ra một tiếng nói: “Ngươi vào đây đi.”

Đã cách nhiều năm ta cuối cùng cũng có thể thấy được bệ hạ của ngày hôm nay.

Ánh nến sáng tỏ chiếu lên gương mặt gầy gò của người, tóc mai đã điểm chút hoa râm.

Người đang ngửa nhẹ đầu, nhìn lên bức họa ở trên tường. Trong bức họa, nữ tử có ánh mắt như làn thu thủy, sắc đẹp tựa đóa hoa xuân.

“Đã 17 năm rồi ta không gặp được nàng.” Ngài nói, “Thuần ý, năm tháng ta đánh mất nàng cũng lâu bằng năm tháng ta có được nàng.”

Ta im lặng quỳ xuống.

“Ngươi nói xem, bây giờ dáng vẻ của nàng như thế nào?” Ngài hỏi, nhưng cũng không trông chờ ta có thể trả lời được. Bởi vì, ta cũng giống như ngài, bây nhiêu năm nay cũng chẳng gặp được nàng.

Mà nay nàng đã ở bên ngài rồi, đã trở về với cung Cảnh Đức này.

Chỉ là đã hóa thành tro bụi.

Công chúa không muốn nhìn thấy ngài, cũng không muốn để ngài nhìn thấy công chúa.

Ta nói: “Công chúa lớn lên rât giống mẫu thân, nếu như còn sống thì chắc sẽ giống dánh vẻ của Nguyên Phi năm đó.”

“Muội ấy chính là muội ấy, không có ai có thể giống muội ấy, mà muội ấy cũng chẳng giống ai cả.” Bệ hạ khàn giọng nói.

Bên ngoài cửa sổ lại truyền đến tiếng bước chân quyến luyến không nỡ rời đi. Bệ hạ nói: “Thuần Ý, ngươi nghe thấy không? Có phải là nàng ấy đã quay về rồi?”

Ta làm sao mà không hiểu, nàng sẽ không quay về, mãi mãi cũng không quay về nữa.

Nhưng mà, bệ hạ lại không muốn hiểu.

...

Đêm tiên đế băng hà, hắn kéo công chúa đến một góc, bức hỏi nàng tại sao, tại sao lại chọn Đại hoàng tử.

“Tam muội, nếu như muội muốn, ta cũng có thể ủng hộ muội đăng cơ xưng đế, nhưng tại sao lại là Đại ca? Tại sao?”

“Tại sao lại không thể là Đại huynh?” Công chúa nghiêng đầu, kỳ lạ liếc nhìn hắn một cái, “Hoàng huynh, ngai vị này, ai có bản lĩnh thì người đó ngồi vào.”

“Trong mắt muội, huynh ấy tốt hơn ta?” Hắn nắm chặt cổ tay nàng, ép nàng vào sát tường, “Nhiều năm qua, ta đối với muội”

“Hoàng huynh!” Nàng lạnh lùng ngắt lời rồi đẩy hắn ra, hất cằm lên cao, lạnh lùng nhìn vào hắn, “Muội biết là huynh đối tốt với muội, cũng biết tại sao huynh lại tốt với muội như thế. Xưng đế, muội không có tư cách, cũng không có dã tâm. Ngôi vị hoàng đế này, Đại hoàng tử thích hợp hay không muội không rõ lắm, muội chỉ biết rằng, người ngồi lên vị trí đó tuyệt đối không thể là huynh!”

“Ai nói muội không có tư cách? Muội nghĩ rằng bản thân mình không có sức uy hiếp đối với hắn sao? Muội nghĩ rằng sau khi hắn lên làm hoàng đế sẽ tha uội sao?” Hắn loạng choạng bước lên trước nắm lấy cánh tay của nàng, “Trong mắt của Đại hoàng tử, dung không nổi một hạt cát.”

“Thật nực cười” Nàng nhếch khóe môi lên, “Nói cứ như là huynh sẽ cho ta một con đường sống vậy.”

“Ta làm sao có thể tổn thương muội?” Con ngươi của hắn co lại, “Tại sao muội lại nghĩ như vậy?”

“Huynh không làm, vậy còn mẫu phi của huynh?” Nàng giãy ra khỏi tay hắn, lạnh lùng nói, “Ta không còn là đứa bé thơ dại năm xưa nữa.”

Trước kia, từ rất sớm đã có người nói cho nàng biết, trong cung này chẳng có cái tốt không vụ lợi. Người ta đối xử tốt với ngươi, nhất định là có chuyện khác cần cầu xin. Lúc đó nàng cảm thấy Nhị ca không giống như vậy, sự bao dung, sự yêu thương của ca ca đối với nàng là vô điều kiện, vô sở cầu, giống như phụ hoàng vậy, ca ca cũng là chỗ dựa của nàng.

Cho đến một ngày, Thái tử tìm đến nàng.

“Muội thật ngốc, người khác đối tốt với muội thì cái gì muội cũng tin. Chẳng qua hắn chỉ muốn lợi dụng muội thôi. Sự sủng ái của phụ hoàng đối với muội quá rõ ràng, hắn ta đối tốt với muội chỉ là vì lợi dụng muội có được sự ưu ái của phụ hoàng.”

“Tin huynh ta mới là ngốc.” Lúc đó, sự tín nhiệm của nàng đối với Nhị hoàng tử rất vững chắc.

“Nếu như ta có chứng cứ thì sao?”

“Chứng cứ gì?”

“Ha ha muội nghĩ mẫu phi của muội vì sao mà mất? Muội nghĩ Niên phi làm sao mà lên làm Niên quý phi được? Chẳng lẽ muội chưa bao giờ hoài nghi về nguyên nhân cái chết của mẫu phi muội?”

Lần đó, Thái tử không nói láo.

“Chẳng lẽ muội tin rằng, Nhị hoàng tử đối tốt với muội là không có toan tính gì sao?” Thái tử cười lạnh.

“Vậy còn huynh” Nàng bình tĩnh lên tiếng, “Mưu đồ của huynh là gì?”

“Nếu như Nhị hoàng tử mà lên ngôi, Niên phi sẽ không bao giờ để cho ta và muội được sống sót. Còn nếu ta lên ngôi, ta sẽ cam đoan uội một đời vinh hoa phú quý.”

Từ đó trở đi, nàng trở thành đảng phái của Thái tử, Nhị ca ca trở thành hoàng huynh. Điều mà Nhị hoàng tử không biết chính là, nàng thật sự đối với Thái tử chẳng có chút uy hiếp.

Vì nàng không thể nào thành người kế vị. Dù cho Phụ hoàng có sẵn lòng ban hoàng vị cho nàng thì nàng cũng sẽ không tiếp nhận.

Bởi vì, nàng vốn không phải là kim chi ngọc diệp thật sự.

## 3. Chương 3: Phần 3

“Kỳ thật ta với mẫu thân của con đã biết nhau từ rất sớm. Lúc đó nàng ấy mới mười tuổi, nhỏ hơn ta ba tuổi, cùng với phụ thân vào cung khảo thí. Sau đó phụ thân của nàng, cũng chính là ông ngoại tiến sĩ cao trung của con, được ta thu làm trợ tá, lúc đó ta mới lần đầu tiên được gặp nàng ấy, dáng vẻ thông tuệ dịu dàng, không chịu cúi mình mà cũng không cao ngạo. Năm 13 tuổi ta gặp được nàng, năm 16 tuổi muốn lập nàng làm hậu. Nhưng mà sau đó do chính biến, cả nhà của nàng bị lưu vong. Ta âm thầm điều đình, sai người để ý, không ngờ cuối cùng lại bặt vô âm tính. Cho đến sau này khi vi phục xuất tuần, trong lúc vô tình gặp lại thì nàng đã gả cho người khác rồi Người đó, chính là người thị vệ mà lúc đầu ta phái đi chăm sóc nhà họ. Hắn vì cứu nàng mà thân mang trọng thương, nàng vì báo ân mà lấy thân báo đáp \_\_\_ Ít nhất là lúc ấy, ta cho rằng chỉ là báo ân mà thôi, nhưng mà ta sai rồi Thời gian lâu dài cùng chung hoạn nạn cùng chia ấm áp, nàng đã sớm có tình ý với hắn ta. Ta có là hoàng đế thì sao chứ?”

Một nữ tử, nếu trong lòng đã có ý trung nhân, người bên cạnh dù có tốt hơn, thì cũng chẳng liên quan gì đến nàng.

“Sau khi thân phụ của con qua đời, mẫu thân của con mới phát hiện ra mình đã hoài thai. Ta vì không yên tâm để nàng một mình lưu lạc bên ngoài nên đã lờ đi ý nguyện của nàng, đón nàng vào cung. Thật không ngờ là lại làm hại tính mạng nàng ấy. Ta đã đáp ứng mẫu thân của con, cho con một đời bình an suông sẻ, vui vẻ khỏe mạnh, nhưng trong dòng xoáy của quyền lực này, ta đã từ từ mất đi sự khống chế... Sau khi ta đi, không biết hai huynh trưởng của con có thể đối xử với con như ta thế này?! Tình cảm của nhị hoàng tử đối với con rất chân thật, ta nghĩ chắc nó sẽ không làm khó cho con”

“Không!” Nàng vô thức thốt lên.

\_\_\_\_\_ Chẳng lẽ muội còn tin, Nhị hoàng tử đối tốt với muội là hoàn toàn không có toan tính khác?

Lời nói của Thái tử văng vẳng bên tai.

Buổi tối hôm đó, đế đô yên tĩnh như bị cái chết bao phủ. Hình như tất cả mọi người đều dự liệu được \_\_\_\_ Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới.

Buổi tối hôm đó, trận tuyết đầu tiên lặng lẽ rơi xuống, cũng như năm Long Khánh thứ mười bảy, vô cùng oanh liệt.

Lúc chuông điểm canh ba, hoạn quan căng họng hô to \_\_\_\_ Hoàng thượng băng hà!

Trận tuyết này, đến thật đúng lúc.

Cửa mở, dưới thềm bách quan đang quỳ, chờ đợi đạo thánh chỉ cuối cùng của Nguyên Gia đế, quyết định bệ hạ tương lai mà bọn họ sẽ hầu hạ là ai.

Đêm đó chỉ nghe thấy tiếng gió cuộn hoa tuyết tung bay, còn nghe thấy tiếng tim đập.

Ánh trăng nhợt nhạt tựa như sắc mặt mọi người.

Công chúa đang muốn mở miệng thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ xa truyền đến, càng lúc càng gần.

Bách quan kinh hoàng quay người lại nhìn, chỉ nhìn thấy binh lính các doanh ở kinh đô và các vùng lân cận bao vây hiện trường, ánh trường kiếm sáng choang chỉa thẳng vào bọn họ.

“Là người của Đại hoàng tử!” Không biết là tiếng kêu của ai.

Thế lực doanh lính ở kinh đô và vùng phụ cận là của Đại hoàng tử. Đảng phái của Đại hoàng tử nhất thời bị quần thần trợn trừng mắt nhìn chằm chằm vào.

Công chúa ngẩng đầu đứng dậy, quát lên: “Các ngươi làm cái gì vậy!”

Một người bên doanh lính đáp: “Đề phòng có người làm loạn, bảo vệ an toàn cho công chúa.”

“Hỗn xược! Nơi này sẽ có loạn gì! Còn không mau lui ra! Các ngươi muốn bức cung mưu phản sao!” Trong đám người rộ lên tiếng huyên náo.

Có người thấp giọng nói: “Chẳng lẽ là truyền vị cho Nhị hoàng từ?”

Chính vào lúc đó lại vang lên một trận tiếng vó ngựa. Âm thanh còn chưa đến gần thì đã có người hô to: “Trên tường có cung thủ!”

Mọi người lại càng thêm hoảng loạn.

Trên tường một người lớn tiếng nói: “Đại hoàng tử mưu đồ tạo phản đã bị bao vây, còn không mau khoanh tay chịu trói!” Tiếng nói vừa dứt thì tay vung lên, tên như mưa bay đến.

Úc Ninh công chúa dưới sự bảo vệ của thị vệ được đưa đi mất. Lúc sắp đi, nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đảng của Đại hoàng tử tử vong nghiêm trọng.

“Nhị hoàng tử ở đâu?” Nàng kéo người thị vệ bên cạnh.

Người nọ cúi đầu không nói.

“Hai nhóm người vừa nãy chắc đều là người của Nhị hoàng tử.” Công chúa lãnh đạm nói, “Cái trò diễn kịch vu tội này, thật đức hạnh như mẫu thân của hắn! Đưa ta đi gặp hắn!”

“Nhị hoàng tử phân phó, nhất định phải bảo vệ công chúa an toàn!” Thị vệ kiên quyết nói, “Công chúa, xin người đi theo thuộc hạ.”

Úc Ninh công chúa trầm mặc nhìn y trong chốc lát, chậm rãi đi theo, nhưng ở một khúc ngoặc, nàng thừa dịp sơ sót của thị vệ mà tháo chạy, xoay mình lên ngựa, phóng về phía cửa đông.

Nhị hoàng tử nếu muốn điều động binh lực tất phải vào từ phía cửa đông!

Doanh lính của kinh đô và vùng lân cận là thế lực của Đại hoàng tử, có thể phối hợp với nhân mã của Nhị hoàng tử diễn trò, khẳng định là đã nhận được chỉ thị sai. Bên người của Đại hoàng tử có gian tế của Nhị hoàng tử!

Nhìn đi! Hắn đâu phải là Nhị ca ôn lương vô hại của muội! Hắn trăm phương nghìn kế muốn chém đứt thủ túc của chính mình, hắn làm sao có thể vô tư đối tốt với muội? Mưu đồ của hắn, chẳng lẽ muội còn nhìn không ra?

Ngoài cửa đông, tiếng thét chém giết làm chấn động mảng tuyết trên đầu cành.

“Đại ca, chuyện giữa ta và ngươi, không nên liên lụy đến tam muội!”

“Ha ha ha! Tam muội? Ngươi cũng có mặt mũi gọi muội ấy là tam muội? Mẫu phi của ngươi hại chết mẫu phi của muội ấy, mà ngươi cũng chẳng có chút hảo tâm gì với muội ấy cả! Ta xem muội ấy là muội muội, còn ngươi xem muội ấy là gì? Nhị đệ, trong cung này, chẳng ai rõ hơn ngươi cả đâu!”

“Huynh nói cái gì? Mẫu phi của ta, bà ấy...”

“Người có thể sống sót trong hôm nay chỉ có một, ngươi có cần đánh cược với ta xem người đó là ai không? Tiền cược chính là cái đầu của ngươi!” Tiếng nói rơi xuống, trường kiếm vung lên!

Đêm đó, hoa tuyết bay tán loạn, tuyết rơi suốt một đêm, chôn vùi tất cả dấu vết của trận cốt nhục tương tàn. Trong đống hài cốt mà đất tuyết đã mai táng đó, còn có cả dã tâm.

Mà trong cung Cảnh Đức vẫn ấm cúng yên lành, không tranh giành với thế giới bên ngoài.

“Di chiếu của phụ hoàng ở đâu?” Tiếng nói của Nhị hoàng tử như thanh tuyền, như sơn phong, êm dịu lướt qua suy nghĩ.

Người trên giường nhắm mắt lại, yên lặng nằm đấy. Hắn biết rằng, nàng đã tỉnh.

“Tam muội, Đại ca đã đi rồi. muội còn ở đó quật cường cái gì?” Hắn đi đến bên giường, bao phủ nàng trong bóng của hắn. Hắn cúi người, nhè nhẹ xoa tóc của nàng, giống như nàng vẫn còn là vị tiểu công chúa năm, sáu tuổi cần người cưng chiều, cần người dỗ dành. “Ta chưa từng nghĩ đến, có một ngày muội sẽ giúp hắn tranh giành với ta. Nếu như muội muốn cái chỗ ngồi này, muội cứ mở miệng, ta cũng sẽ giúp muội mà.”

“Có phải là muội không tin ta?”

Nàng như đã hoàn toàn chìm ngập trong thế giới của mình, nghe không thấu được một chữ hắn nói.

“Nhớ hồi nhỏ muội toàn đi theo bên cạnh ta, ta đi đến đâu muội cũng muốn theo đến đó, không thấy được ta là muội sẽ khóc. Muội trời sinh thông tuệ nhưng lại không chịu khó, toàn muốn ta ở cùng thì muội mới chịu học hành. Năm bảy tám tuổi thì muội bắt đầu học vẽ, sư phụ khen muội rất có thiên phú, muội liền cực kỳ hào hứng đem tất cả bình phong, thư họa ở phòng ta ra bôi màu thêm sắc, sau đó thì nhìn ta cười. Muội cười như thế, ta làm sao mà nỡ nói muội điều gì chứ. Phụ hoàng nói, như thế này không được, không thể cứ dính lấy ca ca như thế, sau này còn phải gả ra ngoài nữa. Cho nên, Người dần dần tách chúng ta ra. Muội lại len lén chạy ra ngoài, muốn ta dẫn muội đi cưỡi ngựa bắn tên. Phụ hoàng biết được, phạt ta không được ra ngoài. Muội đưa thức ăn cho ta, cùng ta chịu phạt quỳ gối. Năm đó muội mười tuổi, muội còn nhớ hay không?”

Lông mi của nàng khe khẽ run lên.

“Đến tuổi cập kê, phụ hoàng muốn tìm uội một người vừa ý, nhưng hoàng thân quốc thích trong triều muội đều không ưng, muội chỉ kéo lấy góc áo của ta, núp sau lưng ta...” Như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa. Hắn ngối xuống mép giường, nắm lấy tay của nàng, “Muội nói, chẳng có ai đối tốt với muội được như Nhị ca.”

“Tam muội, Nhị ca sẽ chăm sóc uội trọn đời trọn kiếp này, tại sao muội không chịu tin ta?” Hắn cúi người xuống, dán lên trán của nàng.

Bỗng dưng nàng mở mắt. Khoảng cách gần như vậy, lông mi của nàng tựa hồ như quét qua mí mắt của hắn.

“Nếu như ta nói, không có di chiếu?”

Ánh mắt của hắn khẽ động, “Không có di chiếu?”

“Có hay không có di chiếu thì có làm sao? Huynh có thể giết ta, như vậy, huynh chính là người thừa kế duy nhất rồi. Người của Đại hoàng tử đã bị huynh dọn dẹp hơn phân nửa, trên tay của huynh còn có binh quyền, cho dù trên di chiếu viết lập ta làm đế thì có làm sao?” Nàng dùng ánh mắt giễu cợt nhìn thẳng hắn, “Huynh còn sợ miệng lưỡi ngòi bút của thế gian sao?”

“Những thứ ta sợ trước nay đều không phải những thứ ấy! Ta sẽ không giết muội!” Hắn nhìn nàng thật gần, có một loại cảm xúc không tên như muốn phá nát lồng ngưc mà xông ra, làm áu nóng của hắn sôi trào, hô hấp dồn dập.

“Hoàng huynh,” Nàng đột nhiên thả lỏng ngữ khí, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt, “Nếu huynh còn chút nhân từ, thì hãy thả cho ta rời khỏi cung đi.”

Hoàng huynh, nàng gọi hắn là hoàng huynh.

Hai chữ này làm hắn sợ hãi, khiến cho hắn cảm nhận sâu sắc cảm giác tội ác, là hắn không xứng với sự tin cậy của nàng, hắn không muốn rời xa nàng.

Hắn lảo đảo bước ra khỏi cung Cảnh Đức, nhìn thấy nụ cười của Niên phi, mang theo vẻ đắc ý và ác độc, hoàn toàn không còn sự ôn nhu thiện lương của năm xưa nữa.

“Thật sự là người... là người độc hại Nguyên phi?!”

“Ta không thể để cho bất kỳ kẻ nào trở thành chướng ngại vật cản đường con được.” Ánh mắt của Niên phi hướng về sau lưng hắn, “Nghe lời ta, giết nó đi, con có thể kê cao gối, không cần âu lo nữa.”

Hắn cười khổ lắc lắc đầu, “Là người. Khó trách nàng hận ta như vậy, lạnh nhạt với ta như vậy, thì ra nàng đã biết từ sớm...”

“Bệ hạ! Ngươi không thể để tình cảm làm mê muội đầu óc được! Bây giờ trong triều còn có rất nhiều người ủng hộ Úc Ninh công chúa, nếu như trên di chiếu viết tên của ả, vậy chuyện đoạt vị của ngươi lại càng thêm khó khăn! Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để giết ả!”

“Người ra đi...”

“Bệ hạ, ngươi...”

“Đi ra ngoài!” Hắn quát lớn một tiếng. Trong ánh mắt hoảng hốt của Niên phi, hắn lại từ từ trấn định, nhẹ giọng nói, “Mẫu thân, tự con có quyết định của mình, người đi về đi!”

Niên phi cắn chặt răng, hướng ánh mắt oán hận về sau lưng hắn, sau đó mới phất tay áo bỏ đi.

Không biết là từ lúc nào, công chúa đã đi đến phía sau bức bình phong, lặng lẽ nhìn hắn.

“Huynh muốn giết ta?”

“Ta sẽ không giết muội, sẽ không tổn hại muội, ta đã hứa qua, sẽ bảo vệ muội trọn đời trọn kiếp.” Hắn đi đến trước mặt nàng, đưa tay ra ôm lấy nàng, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, an ủi nàng.

“Trời sắp sáng rồi.”

“Đúng vậy.”

“Sau khi trời sáng, huynh sẽ trở thành hoàng đế.”

“Muội nghĩ như vậy à?”

“Chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Huynh còn nhớ hai năm trước khi chúng ta đến Lâm Uyển săn thú không?”

“Nhớ chứ, lúc đó chân của muội bị trật, ta cõng muội đi rất xa, muội còn ở trên lưng ta ngủ ngon lành.”

“Nhị ca, thật ra ngày đó, muội vẫn còn tỉnh.”

Thân thể hắn cứng đờ.

“Nhị ca, kết thúc rồi.” Nàng nhè nhẹ đẩy hắn ra, “Ta biết huynh sẽ làm một vị hoàng để tốt, huynh thích hợp hơn ta và Đại ca... chỉ là, ta không có lựa chọn khác...”

“Xin lỗi...” Hắn nhìn nàng, thấp giọng nói.

“Chúng ta đều không có lựa chọn khác.” Nàng cười nhợt nhạt, “Chỉ là, tại sao lại là mẫu phi của huynh tại sao huynh lại là Nhị ca...”

“Để ta đi coi giữ Hoàng Lăng đi, hoàng huynh.”

## 4. Chương 4: Phần 4

Ngày đó, trời đất hòa chung một màu, nàng một thân bạch y, tan biến vào đất trời. Nàng đứng trên tường thành, nhìn phương đông xa xôi trong gió tuyết, rất lâu cũng chẳng thốt nên lời nào.

Lúc sắp chia tay, nàng quỳ rạp xuống đất, nói, “Nguyện ngô hoàng vạn tuế.”

“Muội còn trở về nữa không?” Hắn hỏi.

“Huynh hy vọng ta về, hay là không về?”

Nàng xoay người lên xe ngựa, không nhìn thấy được ánh mắt người sau lưng đang cực lực tranh đấu. Người đó nói với ta, “Chăm sóc tốt cho nàng.”

Có thể công chúa cho rằng, bản thân nàng rời đi và nhường bước như vậy sẽ không làm khó cho Nhị hoàng tử, sẽ giảm bớt sự uy hiếp của mình đối với ngài, khiến cho thái hậu yên tâm. Thậm chí Nhị hoàng tử cũng nghĩ thế về mẫu hậu của mình. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ đã đánh giá thấp sự oán hận của một nữ nhân.

Dọc theo đường đi, thích khách như hình như bóng, ta dùng hết toàn lực ngăn chặn được hai lần truy sát, mắt phải bị đả thương, và cũng bị công chúa phát hiện ra sự tồn tại của mình.

“Ngươi luôn theo sát bên cạnh ta? Ngươi cái gì cũng biết?” Nàng cười cười, “Thật kỳ diệu.”

“Lúc phụ hoàng lâm chung, ngươi cũng ở một xó xỉnh nào đó nhìn thấy hết?” Nàng nhìn ta chằm chằm, ta khó khăn gật đầu.

Ám vệ chúng ta chỉ là công cụ, một đời chỉ chịu trách nhiệm với một người, chỉ bảo vệ an toàn của người đó. Nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì, cũng không để trong lòng. Không thể để trong lòng.

Nhưng những lời mà công chúa đã từng nói, ta đều ghi lòng tạc dạ.

“Kỳ thật người phụ hoàng chọn là Nhị ca, nhưng mà ta không muốn nói cho huynh ấy biết.” Nàng tinh nghịch lè lưỡi, ôm lấy đầu gối ngồi trên mép xe, nhìn về phương xa. “Nhị ca thích hợp làm hoàng đế hơn ta và Đại ca. Ta không muốn Đại ca hủy hoại giang sơn của phụ hoàng, nhưng Nhị ca đăng cơ, ta sợ ta sống không được bao lâu nữa.”

“Niên phi sẽ không thể buông tha ta, bà ấy hận mẫu thân của ta như vậy, hận ta như vậy. Mẫu thân của ta giành mất trượng phu của bà ấy, còn ta lại giành mất con trai của bà...” Nàng cúi đầu vuốt ve cánh môi dưới, ánh mắt lay động. “Bà ấy làm sao có thể cho phép con trai của mình phạm sai lầm nghiêm trọng như vậy, để cho ta trở thành vết nhơ của huynh ấy. Cho dù ta và huynh ấy không phải là huynh muội ruột thịt, nhưng trong mắt người thiên hạ, chúng ta là như vậy.”

...

Hai năm trước, ở Lâm Uyển, nàng dựa trên lưng của hắn, nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ say. Hắn quay đầu lại, ngắm nhìn dáng vẻ say ngủ của nàng, nhè nhẹ hôn lên cánh môi mềm mại của nàng.

Tình cảm cấm kỵ như vậy, không thể dung tha được. Nàng chỉ có thể trốn tránh, trốn khỏi Hoàng Lăng, trốn đến đất phong.

Nàng nói, hoàng huynh, kỳ thật lúc đó ta còn tỉnh.

Nàng nói, hoàng huynh, thả cho ta đi đi.

Hắn có hay không cho rằng, tam muội ghét bỏ hắn, cho nên mới rời bỏ hắn?

...

Ba năm sau, mãn hạn chịu tang, Úc Ninh công chúa được gả cho Dịch vương. Lại một năm nữa, nàng sinh hạ thế tử Lưu Hi. Cũng trong năm đó, ta kết thúc sứ mạng của mình, bị triệu về đế đô.

Lúc đó, Nhị hoàng tử năm xưa, bấy giờ đã là Long Khánh đế, cũng đã có hoàng hậu.

“Dịch vương yêu nàng không?”

Ta gật đầu.

“Nàng nhất định rất hạnh phúc.”

Ta trầm mặc.

...

Đất phong của Dịch vương ở vùng phụ cận với Hoàng Lăng. Bên ngoài truyền tai nhau rằng, bọn họ ngẫu nhiên gặp gỡ, yêu nhau, cuối cùng kết thành phu phụ, trở thành thần tiên quyến lữ. Nhưng ta biết, không phải như vậy. Dịch vương chưa từng gặp được công chúa thật sự, bởi vì, nàng trước giờ chưa bao giở đến được Hoàng Lăng.

Ta không phải một ám vệ tốt.

Công chúa nói: “Độc trên tiễn kia không thể trị khỏi được. Năm xưa, bà ta đã dùng chính loại độc này để sát hại mẫu thân của ta. Không giết được ta, bà ấy sẽ không chịu ngừng nghỉ.”

“Phụ hoàng thương ta, là vì Người cảm thấy áy náy với mẫu thân, chỉ có Nhị ca là đối tốt với ta thật sự. Ta làm sao mà biết ư? Lúc nhỏ, ta toàn đeo theo bên cạnh Nhị ca, thật ra huynh ấy không thích những thần tử giả dối trong triều nhưng không thể không ứng phó với bọn họ, ‘lấy lòng là việc tốt, biếu tặng là việc cần’ (1). Ta hỏi Nhị ca, hà tất phải ủy khuất bản thân để lấy lòng những thần tử đó như vậy? Nhị ca vừa cười vừa sờ sờ đầu ta, nói, “Chúng ta đều là đầy tớ của quyền lực, sống trong hoàng thành này, luôn luôn có vài chuyện phải có người đi làm, không làm không được.” Huynh ấy nói, “Chỉ cần tam muội trong sạch...” Mà ta biết rằng, có được cái sự trong sạch này, là nhờ vào sự bảo vệ tỉ mỉ chu đáo của huynh ấy.”

Công chúa ôm lấy đầu gối, nhắm mắt lại mỉm cười, “Nhị ca của ta lòng mang thiên hạ, có quá nhiều chuyện phải nhân nhượng để cầu toàn, nhưng tam muội thì lại quá tùy hứng... Kỳ thật ta rất muốn hận huynh ấy, nhưng hận không được. Huynh ấy đối với ta tốt, ta tin đều là thật, nhưng mà vẫn chưa đủ trong cung thật sự là quá tịch liêu, ta cần rất nhiều, rất nhiều tình cảm. Nhưng lòng Nhị ca mang cả thiên hạ, không thể cho được thứ tình cảm mà ta muốn. Cho không nổi. Vậy thì ta cũng không cần nữa. Có lẽ... không bao lâu sau, huynh ấy cũng sẽ quên mất ta, quên mất Úc Ninh này” Chân mày nàng khẽ cau lại, “Ngươi nói... huynh ấy sẽ thật sự quên mất ta không?...”

“Sau khi ta chết, hãy cho người đóng giả làm ta, đừng để huynh ấy biết ta đã không còn nữa, có thể giấu được bao lâu thì hay bấy lâu. Ngươi hãy đem tro cốt của ta về cung Cảnh Đức, ta quen giường, ta nhớ nhà, ta... nhớ huynh ấy...”

“Thuần Ý” Công chúa gọi tên ta lần cuối, bờ môi cong cong vẽ lên một nụ cười nhợt nhạt, “Kỳ thật, ta không nói cho huynh ấy biết di chiếu của phụ hoàng, chỉ bời vì bởi vì... ta không muốn để huynh ấy biết ta thích huynh ấy nhiều đến nhường nào”

Công chúa, ngài ấy không có quên nàng.

Ta lặng lẽ lui khỏi cung Cảnh Đức, ta không nói cho bệ hạ biết, thật ra công chúa đã về từ sớm. Chủ nhân của ám vệ bọn ta, một đời chỉ có một người, thủ tín chỉ vì một người, nghe lệnh chỉ của một người. Những chuyện nàng không muốn để cho ngài ấy biết, ta sẽ vì nàng mà chôn giấu cả đời cả kiếp này.

...

Ta ở cung Cảnh Đức này đã ba mươi năm trời. Nửa đời trước, ta thường nghe được tiếng cười của công chúa vang vọng trong cung. Nửa đời sau, ta thường nghe thấy tiếng bước chân như có như không vào ban đêm, giống như là có ai đó đang lưu luyến điều chi, lưỡng lự không đi.

...

Ngày hôm sau, thế tử tiến cung dâng lên một bức họa, nói là ngày hôm qua bị rơi lại.

Đó là bút tích của công chúa: cây cầu ẩn hiện trong sương khói, trong liễu rũ, dáng người tha thướt, chỉ thấy được bóng lưng, nhưng lại chứa đựng toàn bộ tâm huyết và nhu tình.

Các đại thần đều nói, bức họa này trong lưu luyến tình thâm còn mang theo một chút bi thương, lại được đề “Tặng Diệc Sơn”, đây nhất định là công chúa đã vì Dịch vương vẽ ra lúc nàng đang lâm bệnh, có thể thấy được tình thâm của phu thê, cớ sao ông trời lại không cho họ ở gần nhau.

Sau khi bệ hạ tỉ mỉ quan sát bức họa, vành mắt người đỏ au, khàn khàn giọng nói \_\_\_ Đúng vậy.

Diệc Sơn, cũng chính là Loan. (2)

Lưu Loan, là tên của bệ hạ.

Công chúa, cuối cùng thì ngài ấy cũng biết rồi.

~Hoàn

~

(1) Tiếng Trung (投其所好，赠其所需) – Hán Việt: Đầu kì sở hảo, tặng kì sở nhu.

(2) Chữ Diệc (亦) ghép với chữ Sơn (山) sẽ thành chữ Loan (峦).

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ngan-lop-tuyet*