Ngàn Năm Chân Tình

Table of Contents

# Ngàn Năm Chân Tình

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Nàng – vốn là hồ yêu, một lần gặp nạn được hắn cứu thoát, vì cảm kích mà nguyện ở bên cạnh hắn để báo đáp. Hắn – là Thiên Tướng mạnh nhất của Thiên Đình, đừng nói chúng thần tiên, ngay cả Thiên Đế cũng phải nể hắn vài phần. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ngan-nam-chan-tinh*

## 1. Chương 1

Trong một làng chài nho nhỏ, đám nhóc đang tụ tập vây quanh một lão bà bà, đôi mắt háo hức, trông chờ, dõi theo từng thay đổi của bà. Dường như đã quá quen với ánh mắt "hâm mộ" của chúng, lão bà ánh mắt vẫn chú mục vào cái lưới đánh cá, tay cũng không ngừng tháo tháo gỡ gỡ, cất giọng trầm trầm, già nua kể:

"Ngày xửa ngày xưa, cách đây rất lâu rồi, khi trời đất còn chưa phân rõ, thần tiên vẫn thường xuyên đi lại giữa nhân gian và thiên đình, có một vị Thiên Tướng nọ, hắn dung mạo vô cùng tuấn mỹ, pháp lực cao cường, địa vị trên thiên giới có thể nói dưới một người, trên muôn người, là đối tượng được chúng thần tiên ngưỡng mộ. Tuy nhiên bản thân hắn luôn cảm thấy cuộc sống rất nhàm chán. Cho đến khi hắn trong một lần đến nhân gian thực hành công vụ, tình cờ cứu được một tiểu hồ ly. Không ngờ tiểu hồ kia lại là một hồ yêu mỹ mạo tuyệt trần, vì cảm ơn cứu mạng của hắn mà cam nguyện lấy thân báo đáp.

Hai người ở bên nhau dần dà nảy sinh tình cảm, nhưng tiên – yêu cách biệt, tình yêu của họ khiến cho tam giới hỗn loạn. Trước tình hình đó Thiên Đế lệnh cho bọn họ không được ở bên nhau. Thiên Tướng một lòng chung tình với hồ yêu, kiên quyết không chấp nhận mệnh lệnh của Thiên Đế, mang theo nàng bỏ trốn.

Thiên Đế tức giận ra lệnh cho thiên binh thiên tướng đuổi theo truy bắt bọn họ. Một hồi ác chiến kịch liệt xảy ra, tuy Thiên Tướng nọ pháp lực cao thâm, một người đánh lại ngạn vạn thần binh cũng là chuyện không thể nào, cuối cùng cũng bị khuất phục.

Có điều tình yêu của họ đã làm cảm động chúng tiên, khiến bọn họ vì hai người mà cầu tình. Thiên Đế thấy vậy cũng không nỡ tuyệt tâm, hạ lệnh phá hủy tiên cốt của của Thiên Tướng, đày hắn xuống nhân gian làm phàm nhân, còn hồ yêu bị phong ấn trong Phong Yêu Điện, trong vòng một ngàn năm, nếu bọn họ có thể lần nữa gặp lại nhau, yêu nhau, chứng minh rằng tình yêu của bọn họ là vĩnh cửu sẽ toại nguyện cho hai nguời ở bên nhau".

Lão bà đã dứt lời, đám trẻ vẫn còn mê muội chìm trong câu chuyện, mãi một lúc lâu sau, một đứa cất giọng tò mò hỏi:

- Vậy sau đó Thiên Tướng và hồ yêu có gặp lại nhau không?

- Không ai biết được điều đó. Có người nói bọn họ đã gặp lại nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Cũng có người nói hồ yêu đến giờ vẫn còn bị phong ấn ở Phong Yêu Điện.

- Phong Yêu Điện là ở đâu ạ?

Một tiểu nam hài cất tiếng hỏi, lập tức vài ánh mắt liếc nhìn hắn chế giễu:

- Ngươi hỏi làm gì? Định đi tìm hồ yêu sao?

Bọn trẻ cười rộ lên khiến tiểu nam hài đỏ mặt cúi đầu, không nói được lời nào. Lão bà nhìn hắn mỉm cười hiền từ, chậm rãi trả lời:

- Không ai biết chính xác Phong Yêu Điện ở chỗ nào, chỉ nghe đồn nó nằm trên một ngọn núi quanh năm tuyết phủ.

- Mao bà bà, lại kể chuyện cổ cho bọn nhóc nghe sao?

Một tiếng nói bất chợt vang lên, mọi người không hẹn mà ánh mắt đều hướng nhìn về phía phát ra tiếng nói.

- Tam Lang, ngươi về rồi à?

Mao bà bà mỉm cười hiền lành, trong ánh mắt tràn ngập vui vẻ.

Người vừa xuất hiện là một nam nhân khoảng tầm hai mươi tuổi, thân hình cao ráo, răn rỏi với làn da nâu rám nắng, mái tóc đen dài được buộc gọn sau gáy, gương mặt anh tuấn với nụ cười tươi rạng rỡ trên môi mang lại cho người đối diện một cảm giác ấm áp.

- Tam Lang ca!

Đám trẻ vừa nhìn thấy hắn, đã nhao lên, nhanh chân chạy về phía hắn, kích động ôm chầm lấy Tam Lang. Tam Lang cũng vui vẻ nhấc bổng một đứa trong số bọn chúng lên, cười nói:

- Tiểu Đậu tử, đệ lại lớn lên một chút rồi.

- Đệ nữa!

- Đệ nữa!

Dám nhóc ồn ào, đứa nào cũng muốn được Tam Lang ca bế lên. Mỉm cười vui vẻ hoàn toàn không có chút nào phiền lòng, hắn lần lượt bế từng đứa một lên, quay vài vòng rồi mới đặt chúng xuống. Sau một hồi đùa giỡn với bọn trẻ, Tam Lang mới sải những bước dài nhanh nhẹn đến ngồi cạnh Mao bà bà.

- Mao bà bà! Bà bà vẫn khỏe chứ?

- Ta đương nhiên khỏe. – cẩn thận nhìn hắn đánh giá từ trên xuống dưới, lại nói – Tam Lang, nhìn ngươi đen đi nhiều, chuyến này thu hoạch tốt không?

- Tốt lắm! Cháu đang định hôm sau mang chỗ cá bắt được đi bán kiến chút tiền, sau đó....

Gương mặt phong sương của hắn bất chợt đỏ lên, câu nói bỏ lửng nửa chừng. Nhìn thái độ của hắn, Mao bà bà nất giác nhớ lại bản thân cũng từng có một thời tuổi trẻ như vậy, cảm thấy có chút ấm áp cùng hoài niệm.

- Phải rồi, chuyện của ngươi và Tiểu Hoa cũng đến lúc phải tính rồi, không thể cứ để nàng chờ ngươi như vậy mãi được.

Trong lòng Tam Lang có chút trầm xuống, hắn và Tiểu Hoa là đôi thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên, không biết từ khi nào tình bạn đã chuyển hóa thành tình yêu. Chỉ vì hắn từ nhỏ sớm mất đi cha mẹ, cuộc sống khốn khó nên chưa thể cho nàng một đám cưới như mơ ước. Bấy lâu nay hắn âm thầm tích góp, cộng cả chuyến đi lần này cũng được kha khá, hắn muốn đến cầu hôn với nàng. Nghĩ đến những tháng ngày sắp tới có thể cùng nàng ở chung một chỗ, hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

- Mao bà bà, cháu đi trước!

- Ừ, đi đi. Tiểu Hoa nó cũng mong gặp ngươi lắm đấy.

Mao bà bà mỉm cười nhìn theo bóng hắn khuất dần phía cuối làng. Trong ánh ánh sáng cuối ngày cô tịch, không hiểu sao lòng bà lại dấy lên một cảm giác bất an khó hiểu.

## 2. Chương 2

Tam Lang dừng chân trước một căn nhà nhỏ, trước sân trồng vài luống hoa cúc. Nhìn ngôi nhà quen thuộc, tim hắn đập rộn lên trong lồng ngực, khẽ đẩy cổng bước vào. Cùng lúc, từ trong nhà có một người đẩy cửa bước ra, người ấy vô tình ngẩng đầu, bốn mắt gặp nhau, cả hai chợt khựng lại.

- Tiểu Hoa! Ta về rồi!

Mãi một lúc lâu, hắn mới kìm nén tâm tình đang dậy sóng, thanh âm khàn khàn đối nàng nói, ánh mắt vẫn không rời nhân ảnh phía trước. Thiếu nữ thanh tú trong bộ y phục vải thô giản dị, gương mặt xinh xắn dịu dàng, đôi mắt to tròn đang lấp lánh những giọt lệ.

- Tam Lang!

Tiểu Hoa cất tiếng gọi, thoáng cái đã ào vào lòng hắn, đôi tay nhỏ bé vòng quanh thắt lưng hắn, gương mặt ướt nước mắt vùi vào ngực hắn.

- Tam Lang, cuối cùng huynh cũng về...

Hắn xúc động, hai tay cũng siết lấy cơ thể nàng, ôn nhu vỗ về.

- Ta đã về.

Cứ thế cả hai người như quên cả không gian, thời gian, cứ thế lặng lẽ ôm lấy nhau, từng chút, từng chút xoa đi bất an cùng nhung nhớ của những ngày tháng xa cách.

- Khụ... Khụ...

Đột nhiên sau lưng vang lên tiếng người ho khẽ, lúc này họ mới giật mình tách nhau ra, cả hai gương mặt đều đỏ như tôm luộc. Tam Lang ngước nhìn người vừa xuất hiện, cất giọng có chút xen lẫn ngại ngùng:

- Giang bá phụ, người vẫn khỏe.

Nhìn gã nam nhân to lớn kia lại một bộ thẹn thùng như những thiếu niên mới lớn, Giang Đại Ngư không khỏi cảm thấy tức người, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên nói:

- Cảm ơn, ta vẫn khỏe. Ta còn tưởng ngươi chỉ biết nhớ đên Tiểu Hoa, hóa ra cũng vẫn còn quan tâm đến ta, thật khiến ta cảm động a.

Gương mặt Tam Lang vốn đã đỏ, giờ phút này lại càng đỏ dữ dội. Tiểu Hoa nghe cha mình nói thế cũng thẹn thùng không thôi, giậm chân hờn dỗi nói:

- Cha!... Ta... Ta không biết đâu.

Nói rồi xoay lưng bỏ chạy, để lại Tam Lang ngơ ngác nhìn theo. Giang Đại Ngư nhìn biểu tình của hắn, lại càng cảm thấy tức cười, tiến tới khoác vai hiền tế tương lai thân mật nói.

- Mặc kệ con bé, con gái lớn rồi khó hiểu thế đấy. Nào, vào nhà chúng ta nói chuyện.

- Dạ.

Ngoan ngoãn đi theo chân Giang Đại Ngư vào nhà nhưng lòng của Tam Lang sớm đã theo kiều nữ kia phiêu lãng nơi nào.

- Sao, chuyến vừa rồi tốt chứ?

Giang Đại Ngư ngồi xuống ghế, rót ra hai chung trà ình và Tam Lang, miệng hỏi.

- Dạ, tốt cả ạ. Đợt này cũng được kha khá, cháu đang định ngày mai đem cá ra chợ bán, lấy chút bạc, sau đó...

Nói đến đây, gương mặt phong sương có chút đỏ lên, bàn tay lung túng gãi gãi đầu. Giang Đại Ngư nhìn thấy hành động của hắn, tâm âm thầm cười. Tiểu tử này, đã hai hai tuổi rồi, vẫn hệt như một tiểu hài tử, đụng chút lại đỏ mặt ngượng nghịu.

- Sau đó, cháu muốn xin bá phụ cho phép cháu lấy Tiểu Hoa!

Hồi lâu, Tam Lang rốt cục cũng lấy được dũng khí, thanh âm kiên định, ánh mắt chăm chú nhìn Giang Đại Ngư. Giang Đại Ngư nâng chung trà lên nhấ một ngụm, chậm rãi đặt xuống, liếc mắt nhìn vẻ sốt ruột của hắn thì phì cười.

- Được! Ta cũng biết tình cảm của hai đứa, nếu bây giờ ta mà không đồng ý, dễ là Tiểu Hoa sẽ bỏ nhà theo cháu lắm.

Nghe được Giang Đại Ngư đồng ý, tảng đá trong tâm Tam Lang được bỏ xuống, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lại nghe đến câu sau, mặt hắn đỏ lên, ngượng nghịu cười.

- Ta biết cháu cũng không dư dả gì, ta cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cháu thật lòng đối Tiểu Hoa, yêu thương nó, bảo vệ nó là được.

- Cháu xin thề, cả đời sẽ yêu thương, bảo vệ cho Tiểu Hoa!

Đại Ngư nhìn Tam Lang nở nụ cười hài lòng, hắn là nhìn Tam Lang từ nhỏ lớn lên, tính tình tiểu tử này ra sao, hắn biết rõ, hắn tin tưởng gã hiền tế tương lai này sẽ đem lại hạnh phúc cho con gái hắn.

- Được rồi, uống nước đi! Tiểu Hoa nó ở sau nhà ấy, uống xong rồi ra gặp nó, ta cũng không làm kỳ đà cản trở hai đứa nữa.

Nói xong Giang Đại Ngư mang theo bàn cờ rời đi, chiều nay hắn còn có cái hẹn đánh cờ với lão Đa đây, không rảnh mà ở nhà nhìn hai người trẻ tuổi nói chuyện yêu đương.

Giang Đại Ngư vừa đi, Tam Lang cũng vội vàng chạy ra sau nhà, hắn tìm được Tiểu Hoa đang giặt đồ bên giếng nước, liền tiến lại giúp nàng xách nước. Hai người cứ lẳng lặng làm việc của mình, tuy trong lòng có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng đều là không biết phải mở miệng thế nào. Hồi lâu, Tam Lang ngồi xổm xuống cạnh Tiểu Hoa, bàn tay to thô ráp nắm lấy tay nhỏ bé của nàng trong chậu đồ giặt, khẽ siết.

- Tiểu Hoa, ta đã xin phép bá phụ cho ta được lấy muội. Ta muốn từ giờ có thể ngày ngày nhìn thấy muội đứng trước cửa nhà đợi ta về, muốn ăn cơm do muội nấu, mặc áo do muội may, muốn đời này, kiếp này ở bên muội, bảo vệ muội... Tiểu Hoa! Gả cho ta nhé!

Ánh mắt hắn nhìn nàng chân thật mà nồng ấm, khiến nàng không cách nào dời mắt khỏi mắt hắn, gương mặt thanh tú dần phủ lên hai rặng mây đỏ, đôi mắt huyền long lanh.

- Muội bằng lòng. Muội muốn ở bên huynh, trọn đời, trọn kiếp bên huynh.

Dưới ánh hoàng hôn chậm buông, đôi nam nữ lặng lẽ soi mình trong mắt nhau, nghĩ đến những ngày tháng sắp tới, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

## 3. Chương 3

Tam Lang trên đường trở về làng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Nhìn xấp vải đỏ trên tay, bàn tay còn lại vô thức luồn vào trong ngực áo, chạm đến bề mặt trơn nhẵn, lành lạnh của cây trâm ngọc, nghĩ đến gương mặt bất ngờ của Tiểu Hoa lúc nhìn thấy chúng, hắn không kìm được mà nở một nụ cười, gương mặt rám nắng bừng lên hạnh phúc.

Quác... Quác...

Trong khu rừng vắng lặng bỗng vang lên tiếng quạ kêu, Tam Lang bước chân khựng lại, khẽ cau mày. Làng chài của hắn vốn là một ngôi làng hẻo lánh nằm bên bờ biển, muốn mua bán thứ gì đều phải xuyên qua một khu rừng nhỏ vào thành trấn. Trong rừng có tiếng quạ kêu là chuyện rất bình thường, có thể là xác một con thú nào đó, đôi khi cũng có thể là ai đó không may gặp nạn chiêu dụ lũ quạ. Bình thường, Tam Lang sẽ không để ý đến thanh âm của lũ chim này, thế nhưng không hiểu sao một linh cảm kỳ lạ lại thúc giục hắn đi theo tiếng quạ kêu.

Lần theo tiếng kêu và bóng đen trên bầu trời, Tam Lang đi sâu vào một khoảng rừng u tối, đến bên một vách núi dựng đứng, hắn phát hiện ra bầy quạ đang sà xuống bên cạnh hồ. Tam Lang tay nhặt một nhánh cây khô gần đó, chạy lại xua đi lũ quạ. Bất ngờ bị tấn công, bầy quạ nhốn nháo đập cánh bay lên, vài con trong số chúng không xác định rõ phương hướng, nhắm thẳng Tam Lang mà bay tới, khiến hắn vội vàng giơ tay che kín mặt. Chờ cho đến khi không cảm thấy có bóng đen trước mặt, tiếng đập cánh cùng thanh âm của bầy quạ đã ở trên cao vọng xuống, Tam Lang mới buông tay xuống, cúi đầu nhìn "miếng mồi" lúc nãy của lũ quạ.

Người?!

Hay nói đúng hơn là thi thể của một thiếu nữ. Tim hắn không hiểu bỗng nhói lên một cái thật đau, tựa như có ai dùng dao đâm vào, khụy người xuống bên cạnh cỗ thi thể, Tam Lang không ngừng hít thở thật sâu, hồi lâu, mới có thể lấy lại hô hấp bình thường. Hắn đưa mắt nhìn thi thể trước mặt, nàng một thân thanh y ướt đẫm, dính bết bùn đất cùng lá cây, lại còn có rất nhiều chỗ rách nát, chắc là rơi từ trên cao xuống, nhưng vẫn có thể nhận ra chất vải thượng đẳng. Mái tóc đen dài xõa tung che lấp khuôn mặt khiến hắn không nhìn rõ nàng. Như ma xui quỷ khiến, Tam Lang nhích lại gần thi thể thiếu nữ, một ngón tay chầm chậm đưa đến trước mũi nàng.

Còn thở!

Hắn kinh ngạc, hai mắt mở lớn nhìn nàng. "Thi thể" này cư nhiên còn sống!? Không hiểu sao trái tim trong lồng ngực lại kích động đập loạn. Sau một hồi suy nghĩ, Tam Lang quyết định đưa thiếu nữ về làng. Hắn tiến đến rụt rè:

- Tiểu thư, thứ lỗi thất lễ!

Nói xong, nâng cơ thể của nàng dậy, kéo ra sau lưng, cứ thế cõng nàng về làng.

.

.

.

Cốc... Cốc...

Nghe tiếng gõ cửa, nghĩ đến là Tam Lang trở về, Tiểu Hoa vội vàng chẩy mở cửa, miệng reo vui:

- Tam Lang, chàng về rồi.

Chợt, nụ cười đọng lại trên môi, ánh mắt nàng mở to đầy kinh ngạc. Người trước mặt thật đúng là Tam Lang của nàng, có điều sau lưng hắn còn có thêm một người nữa. Bộ dạng vô cùng chật vật, mồ hôi nhễ nhại, Tam Lang vừa thở, vừa nói:

- Tiểu Hoa, có chỗ nào cho nàng ta nằm xuống không?

- Ân! Trong này.

Máy móc gật đầu, Tiểu Hoa dẫn đường cho Tam Lang vào phòng của nàng. Đặt thiếu nữ nằm xuống giường, Tam Lang đứng một bên thở hổn hển, bất chợt có một cốc nước giơ ra trước mặt hắn. Tam Lang ngẩng nhìn Tiểu Hoa, nở nụ cười, đón lấy cốc nước nốc cạn.

- Có chuyện gì vậy?

Chờ hắn uống nước xong, Tiểu Hoa mới cất giọng nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt nhìn về phía thiếu nữ trên giường.

- Trên đường từ thành trấn về, ta bắt gặp nàng ấy bị lũ quạ bu lấy trong rừng. Lúc đầu còn tưởng nàng ấy đã chết, sau mới biết là nàng vẫn còn sống, không thể thấy chết không cứu nên ta đưa nàng ấy về đây.

- Ân! Nhìn nàng ấy đáng thương!

Tiểu Hoa ánh mắt lướt qua bộ y phục rách bươm, bẩn thiểu, lấm tấm máu của thiếu nữ, đôi mắt ánh lên thương cảm. Tam Lang cũng gật đầu đồng ý với nàng. Bất chợt, như nhớ ra điều gì, hắn "A" một tiếng khiển Tiểu Hoa giật mình.

- Thôi chết! Lúc cõng nàng ta về đây, ta để quên sấp vải trong rừng rồi.

- Vải?

- Phải, là vải đỏ ta mua cho nàng để may đồ cưới a.

Nghe hắn nói, hai má Tiểu Hoa bất giác đỏ ửng.

- Không được, ta phải quay lại lấy!

Tam Lang vừa nói, vừa xoay người muốn bước đi.

- Bây giờ sao? – Tiểu Hoa kinh ngạc nhìn hắn – Huynh vừa mới về mà, còn chưa ăn cơm.

- Không sao, ta đi một lát, rất nhanh sẽ trở về. Thuận tiện gọi Đa đại phu đến xem bệnh cho cô nương này luôn.

Lời chưa nói dứt, hắn đã ra khỏi cửa. Tiểu Hoa ánh mắt buồn bã nhìn theo. Bất chợt, Tam Lang khựng lại, quay lại đối diện với nàng, tay đưa vào trong áo lấy ra một cây trâm ngọc ánh sắc xanh biếc đưa cho nàng.

- Suýt nữa ta lại quên, cái này là ta mua uội, hy vọng muội thích.

Cầm trâm ngọc trên tay, ánh mắt Tiểu Hoa lấp lánh nước mắt, trong lòng một cỗ ấm áp cùng hạnh phúc.

- Muội thích lắm. Tam Lang, cám ơn huynh!

- Muội thích là được rồi – Hắn cười ngây ngốc nhìn nàng – Ta đi đây!

- Ân!

Tiểu Hoa gật đầu nhìn theo bóng hắn xa dần.

## 4. Chương 4

- Ư... ư...

Thiếu nữ trên giường khẽ rên rỉ, thân thể hơi động. Tiểu Hoa đang ngồi bên bàn may hỉ phục, nghe thấy tiếng nàng, liền vội vàng đặt đồ trên tay xuống bàn, chạy lại bên giường, cúi xuống, gọi khẽ.

- Cô nương, cô tỉnh rồi?

- Ư...

Thiếu nữ chậm rãi mở mắt, chớp chớp mấy cái, lại nhìn chăm chú vào người trước mặt. Ánh mắt của nàng khiến Tiểu Hoa bất chợt rúng động. Ngày hôm qua lúc giúp vị cô nương này tắm rửa, thay y phục, nàng đã bị choáng váng trước dung nhan của nàng ấy, ẩn dưới lớp bùn đất là gương mặt mỹ miều, trắng tịnh như men sứ, lông mày như vẽ, mi dày cong rợp, mũi cao thẳng sắc nét, môi anh đào chúm chím như nụ hồng mới nở, khiến Tiểu Hoa dù là nữ nhân cũng không nhịn được tim đập thình thịch. Giờ đây, trên gương mặt vẫn còn nhợt nhạt, một đôi thủy mâu trong suốt như pha lê, dường như thờ ơ mà lại hữu lực đang nhìn chằm chằm nàng, làm cho nàng càng thêm lúng túng, nhất thời cứ ngây ra nhìn vị cô nương kia, mãi cho đến khi một thanh âm yếu ớt, thỏ thẻ cất lên Tiểu Hoa mới giật mình hồi thần.

- Đây là đâu?... Ngươi là ai?

Nhận ra đôi môi nàng đang khô nứt, Tiểu Hoa không vội trả lời, tay rót nước, nhẹ nhàng nâng đầu nàng dậy, giúp nàng uống chút nước, sau đó mới chậm rãi đáp:

- Cô nương, ta tên Tiểu Hoa, đây là thôn Gia Ngư. Hôm qua, Tam Lang ca phát hiện cô gặp nạn trong rừng nên đưa cô về đây. Cũng may là vết thương không nặng, chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài hôm là có thể khỏe lại.

- Ân...

Thiếu nữ hơi khẽ gật đầu, rèm mi cong hạ xuống che khuất đôi đồng tử trong suốt, trán có chút nhíu lại suy tư.

- Cô nương, cô có nhớ mình tên gì, vì sao lại gặp nạn không?

Tiểu Hoa thấy phản ứng của nàng, có chút lo lắng, liền hỏi. Thiếu nữ im lặng hồi lâu mới cất tiếng:

- Ta tên Tuyết.

Sau đó im lặng, không nói gì nữa. Tiểu Hoa trong tâm còn tồn rất nhiều thắc mắc, nhưng thấy nàng nhắm mắt có vẻ không muốn tiếp tục câu chuyện, lại nghĩ đến nàng vẫn còn mệt, nên cũng không cố hỏi thêm điều gì. Dù sao, sắp tới cũng còn nhiều thời gian, gương mặt tươi cười hỏi:

- Vậy ta gọi cô nương là Tuyết Nhi nhé! Cô nương chắc đói rồi, để ta xuống bếp làm chút gì cho cô ăn.

Nói xong, không thấy Tuyết Nhi có phản ứng, Tiểu Hoa nhẹ nhàng đứng dậy đi ra sau nhà.

Còn lại một mình, Tuyết Nhi khẽ mở mắt, ánh mắt chậm rãi quan sát xung quanh. Hồi lâu, nàng cựa mình muốn ngồi dậy. Những vết thương tuy không nghiêm trọng, nhưng khi nàng cử động cơ thể lại vô cùng đau đớn, hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, môi anh đào mím chặt, cố không bật ra tiếng rên, khó khăn lắm mới có thể khiến cho cơ thể đang đau đớn kia ngồi dậy được, tựa lưng vào thành giường, trong ánh mắt lại toát lên nét vui mừng.

Nàng có cảm giác, điều này là thật. Nàng thật sự đã đến nhân gian.

Trước mắt bỗng chốc hiện ra một gương mặt vô cùng anh tuấn, mái tóc bạch kim nhẹ bay bay, đôi mắt ánh bạc nhìn nàng đầy ôn nhu.

Ngạo Thiên, huynh chờ muội, muội nhất định sẽ tìm thấy huynh!

Hai hốc mắt thoáng nóng bừng, đôi dòng lệ nóng trào ra khỏi khóe mắt, lăn nhẹ trên má. Cứ mỗi lần nhớ đến hắn, tim nàng lại nhói đau. Nàng thật rất nhớ hắn! Thời gian trong Phong Yêu Điện dài gấp 10 lần so với bên ngoài, vì vậy, với người khác chỉ là 100 năm chớp mắt, với nàng là 1000 năm mòn mỏi đợi chờ. Điều duy nhất giúp nàng có thể chống chọi lại khoảng thời gian cô độc đó là là những ký ức hạnh phúc khi ở bên hắn, cùng ý nghĩ sẽ có một ngày được gặp lại hắn.

Chi...

Cánh cửa gỗ kêu khẽ rồi mở ra, Tiểu Hoa quay lại với bát cháo nghi ngút khói trên tay, mùi hành thơm lừng nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng nhỏ. Nhìn thấy nàng đã ngồi dậy, liền nói:

- Tuyết Nhi cô nương, cô đã ngồi dậy được rồi sao?

Bất chợt nhìn thấy nước mắt trên má nàng, Tiểu Hoa hốt hoảng:

- Tuyết Nhi cô nương, có chuyện gì vậy?

Đặt bát cháo xuống cái bàn gỗ nhỏ ở đầu giường, Tiểu Hoa ngồi xuống cạnh Tuyết Nhi, tay vội vàng cầm chiếc khăn tay lau nước mắt cho nàng.

Tuyết Nhi soi vào mắt người đối diện, chỉ thấy phản chiếu lại hình ảnh của nàng cùng sự quan tâm chân tình. Nàng cố lục lọi trong kí ức của thể xác này, hoàn toàn không có sự hiện diện của nử tử trước mặt. Nói vậy, hai người là hoàn toàn xa lạ. Bất giác, trong lòng nàng có một chút cảm động.

- Ta không sao!

Nghe nàng đáp lại, Tiểu Hoa lúc này mới có chút yên lòng, nâng lên bát cháo đưa đến trước mặt nàng.

- Tuyết Nhi cô nương, cô hôn mê suốt mấy ngày rồi, mau ăn chút cháo cho lại sức đi.

Tuyết Nhi rất muốn từ chối, nói mình không cần ăn, nhưng thể xác này lại phản bội nàng, vừa ngửi thấy mùi cháo thơm lừng, dạ dày Tuyết Nhi đã bắt đầu réo gọi. Ai da, con người quả thật là phiền phức.

- Ân... Cảm ơn!

Thanh âm nhỏ nhẹ lại có chút gượng gạo thốt lên, hai tay đón lấy bát cháo trước mặt.

Đúng lúc đó, cánh cửa lại lần nữa bật ra, kèm theo một thanh âm nam tính vang vang:

- Tiểu Hoa, vị cô nương đó tỉnh lại rồi sao?

Tiểu Hoa quay đầu ra cửa, vừa nhìn thấy người mới vào liền vui vẻ thốt.

- Tam Lang ca!

## 5. Chương 5

Tam Lang tươi cười bước vào phòng, ánh mắt vô tình lướt qua Tuyết Nhi, cơ thể hắn có chút chấn động. Nàng thật đẹp, một vẻ đẹp không gì có thể so sánh nổi, tinh khiết mà mị hoặc, tựa như tiên nữ giáng trần. Trong thoáng chốc, hắn cứ ngây ngốc mà nhìn nàng, trái tim trong lồng ngực lại đạp mạnh một cách khó hiểu xen lẫn với một chút nhói đau.

- Tam Lang ca?

Tiểu Hoa nhận ra dáng vẻ kỳ lạ của hắn, liền lại bên hán, tay nhỏ khẽ kéo ống tay áo của hắn lay gọi, trong lòng mơ hồ có chút cảm giác bất an.

Tiếng gọi của Tiểu Hoa khiến Tam Lang giật mình tỉnh trí. Hắn mới rồi là bị làm sao vậy? Hơi cúi đầu nhìn vào mắt nàng, ánh mắt thâm tình đầy kiên định như muốn nói: "Tiểu Hoa, nàng đừng lo lắng, ta chỉ có mình nàng", bàn tay to thô ráp ôn nhu vỗ nhẹ bàn tay nàng đang nắm áo hắn.

Tiểu Hoa không phải không biết hắn đối với nàng thâm tình sâu đậm, chỉ là... Vị Tuyết Nhi cô nương kia thật sự rất xinh đẹp, tuy nàng tin tưởng hắn không phải loại người bị mê luyến trước sắc đẹp, nhưng ánh mắt mất hồn của hắn khi nhìn cô nương ấy không hiểu sao lại khiến nàng cảm thấy bất an. Bàn tay hắn đang đặt lên tay nàng, to lớn, ấm áp, khiến nỗi bất an của nàng dịu bớt. Nàng thật hy vọng vĩnh viễn có thể nắm lấy tay hắn mà đi đến bạc đầu.

Đến khi hai người cùng quay lại nhìn vị Tuyết Nhi cô nương kia, nàng ta đã giải quyết xong bát cháo thơm ngon lúc nãy, đang nhìn chằm chằm vào bọn họ, trong đôi mắt đẹp không bộc lộ một chút suy nghĩ nào.

Ách... Tiểu Hoa thầm nghĩ, là Tuyết Nhi cô nương ăn quá nhanh hay nàng và Tam Lang đã chìm đắm trong thế giới riêng của hai người quá lâu? Gương mặt thanh tú bất giác ửng hồng, vội vàng lên tiếng giới thiệu:

- Tuyết Nhi cô nương, để ta giới thiệu, đây là Tam Lang ca, là huynh ấy đã cứu cô nương về đây.

- Ân!

Tuyết Nhi hơi khẽ gật đầu đối Tam Lang, Tam Lang cũng gật đầu đáp lại, môi hơi chút cười.

- Tuyết Nhi cô nương, cô có cảm thấy có chỗ nào trong người không khỏe không?

Tam Lang ngồi xuống chiếc ghế gỗ cách đó không xa, cất giọng ôn tồn hỏi. Tuyết Nhi hơi hơi suy nghĩ một lúc, rồi chậm rãi lắc đầu. Tam Lang lại hỏi tiếp:

- Vậy cô có nhớ tại sao mình lại gặp nạn không?

Gật đầu không nói.

Tam Lang cùng Tiểu Hoa nhìn nhau, trao đổi một ánh nhìn khó hiểu. Lẽ nào lý do vị cô nương này gặp nạn rất đặc thù, không thể tiết lộ? Đã biết một khi người ta không muốn nói, hỏi nhiều cũng vô ích, vì vậy, hắn không tiếp tục đào sâu vào vấn đề này nữa, lại hỏi sang chuyện khác.

- Cô nương có nhớ người thân của mình ở đâu không? Ta giúp cô liên lạc với họ.

Tuyết Nhi im lằng hồi lâu không đáp, ánh mắt trầm xuống đầy suy tư.

Vị cô nương này sẽ không phải là người thân cũng không còn chứ? Thật đáng thương! Tiểu hoa nhìn nàng đầy thương hại, đôi mắt đã bắt đầu lóng lánh nước.

- Ta không thể về nhà được – Tuyết Nhi bất ngờ lên tiếng – Ta còn phải đi tìm một người!

- Tìm người?!

Cả Tam Lang cùng Tiểu Hoa bật thốt.

- Đúng vậy!

Không để ý đến thái độ của bọn họ, Tuyết Nhi ánh mắt mơ màng, như chìm vào một cõi xa xăm nào đó, trong đôi mắt đẹp như hồ thu thoáng qua một màn sương mù. Thanh âm của nàng nhỏ nhẹ, không nhanh cũng không chậm, dường như không mang theo chút xúc cảm nào, lại khiến người nghe mơ hồ cảm thấy xót xa.

- Ta phải đi tìm một người. Chàng đã đi trước ta từ rất lâu và đang đợi ta, bằng bất cứ giá nào ta cũng phải tìm ra chàng.

Tiểu Hoa nhìn biểu cảm trên gương mặt vị cô nương kia, rõ ràng nàng đang nói chuyện với họ, lại tựa hồ đang thì thầm một mình, gương mặt bình thản lại như ẩn chứa một nỗi đau khôn cùng.

- Người đó là ý trung nhân của cô nương?

Tiểu Hoa cất tiếng hỏi.

Tuyết Nhi xoay đầu lại nhìn nàng chăm chú hồi lâu, bống chốc nhoẻn miệng cười. Nụ cười tươi tắn như hoa hướng dương mùa hạ, ánh mắt trong vắt sáng lấp lánh ngập tràn hạnh phúc.

- Chàng là ân nhân của ta, là chủ nhân, là ca ca, là bạn, là người yêu.... Chàng là tất cả thế giới của ta!

.

.

.

Hai ngày sau,

- Đa đại phu, sức khỏe của vị cô nương ấy thế nào rồi?

Tiễn Đa đại phu ra bên ngoài, Tam Lang cất giọng hỏi.

- Ừm, sức khỏe của cô nương này hồi phục rất nhanh, bây giờ không có gì phải lo lắng nữa rồi.

- Cảm tạ Đa đại phu mấy hôm nay phải nhọc lòng!

- Không có gì, là trách nhiệm của ta mà. Nhưng Tam Lang này!

Đa đại phu bất chợt dừng lại, nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, trong mắt ánh lên chút phức tạp, nhưng gương mặt lại mang vẻ đùa cợt.

- Ta thừa nhận là vị cô nương này rất xinh đẹp, nhưng đừng quên rằng ngươi đã có Tiểu Hoa rồi đấy nhé. Hoa đẹp chỉ có thể ngắm, không thể hái!

- Đa đại phu, người nói gì vậy?

Tam Lang đỏ mặt nhìn vị đại thúc trước mặt, tay bối rối gãi gãi tóc.

- Đa đại phu, trong lòng Tam Lang chỉ có duy nhất một mình Tiểu Hoa, vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi!

Chàng trai trước mặt mặc dù vẫn đang xấu hổ ngượng nghịu, nhưng Đa đại phu có thể nhìn thấy trên gương mặt trẻ trung kia là ánh mắt trong sáng, kiên định, không có chút giả dối. Nhớ tới những lăn tăn lúc nãy của mình, lão không khỏi cảm thấy buồn cười.

Phải rồi, hắn là ai chứ? Là Tam Lang, lão đã chứng kiến hắn từ nhỏ lớn lên, hắn tuyệt đối không phải là loại người có mới nới cũ, ham mê sắc dục. Trong lòng yên tâm, Đa đại phu mỉm cười từ biệt Tam Lang rời đi.

Đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng vị đại phu khuất dần, lại nhớ đến lời nói ban nãy của ông, Tam Lang cảm thấy có chút hổ thẹn. Không lẽ tâm tư của hắn bộc lộ rõ như vậy sao? Đến Đa đại phu cũng có thể nhìn thấy? Tiểu Hoa liệu có phát giác ra không? Bản thân hắn thừa nhận, hắn đã choáng váng trước nhan sắc của vị Tuyết Nhi cô nương kia, hơn nữa... Còn có một loại cảm xúc không định hình được, mỗi lần hắn nhìn thấy nàng, trái tim bất giác lại nhói đau một cách khó hiểu. Nhưng tất cả chỉ có thế, người thống trị trong trái tim hắn vĩnh viễn là Tiểu Hoa, người hắn muốn trọn đời, trọn kiếp ở bên cũng là nàng. Chỉ cần nghĩ đến Tiểu Hoa, tim hắn lại cảm thấy ấm áp, môi bất giác nở nụ cười.

Khuất sau cánh cửa, một bóng người lặng lẽ rời đi sau khi nghe xong cuộc trò chuyện giữa Tam Lang và Đa đại phu.

Nàng không phải là kẻ ngốc để không nhận ra cảm giác choáng ngợp của Tam Lang khi nhìn thấy Tuyết Nhi, cũng nhận ra vẻ kỳ quái, mất tự nhiên của hắn mỗi lần tiếp xúc với nàng ấy. Nói nàng không bất an là nói dối, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng hắn, cố gắng tin tưởng hắn. Tình cảm mười tám năm trời của hai người lẽ nào lại không bằng mấy ngày gặp gỡ ngắn ngủi sao?

Cho dù luôn tự nhủ như vậy, nhưng nàng vẫn chỉ là một cô gái bình thường, trái tim vẫn có những góc tối...

Tam Lang, muội tin huynh, tin những lời huynh vừa nói là sự thật. Huynh nhất định không được để uội thất vọng!

## 6. Chương 6

Sáng sớm, mặt trời vẫn còn chưa ló dạng đã thấy ba nhân ảnh khe khẽ rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Một trong số ba nhân ảnh đó lên tiếng:

- Tiểu Hoa, muội cùng với Tuyết Nhi cô nương đứng đây chờ ta đưa xe ngựa tới.

- Được! Huynh đi cẩn thận.

Tiểu Hoa gật đầu đáp ứng, còn không khỏi nói với theo một câu.

Tuyết Nhi đứng bên cạnh nàng, một thân y phục trắng như tuyết cho dù giữa bóng tối vẫn nổi bật, đôi mắt sáng lấp lánh hữu thần nhìn theo bóng lưng Tam Lang đi về phía xe ngựa cách chỗ họ đang đứng độ mười thước, trong lòng thầm nghĩ: Con người thật yếu đuối!

Chỉ trong thoáng chốc, cả ba đã yên vị trên chiếc xe ngựa đơn sơ, Tuyết Nhi cùng Tiểu Hoa ngồi bên trong xe, còn Tam Lang ngồi ngoài điều khiển.

Trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng dưới sự chăm sóc tận tình của Tâm Lang vùng Tiểu Hoa, thương thế của Tuyết Nhi đã hoàn toàn hồi phục, nàng lập tức tỏ ý muốn ra đi. Tuy Vương mẫu Nương Nương lén thả nàng đi để tìm Ngạo Thiên, nhưng nàng cũng đã đáp ứng với bà ấy khi có lệnh triệu hồi sẽ lập tức trở về, tránh để Thiên Đế phát hiện gây khó dễ cho Vương Mẫu. Chỉ là... không biết bao giờ phải trở về, nếu không nhanh chóng đi tìm Ngạo Thiên, nàng e bản thân còn chưa tìm được chàng đã phải quay lại Phong Yêu Điện.

Ngạo Thiên! Cái tên này lại khiến trái tim Tuyết Nhi nhói lên, vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc, trên tất cả đó là cảm giác tràn ngập chờ mong cùng hy vọng. Nàng tin tưởng bản thân chắc chắn có thể tìm ra Ngạo Thiên.

Nhìn thiếu nữ kiều diễm ngồi bên cạnh đang phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ xuất thần, tuy an tĩnh nhưng cả người nàng vẫn toát ra một thứ khí chất cao quý, chói mắt khiến người khác không thể rời đi ánh mắt, tim Tiểu Hoa bất giác như bị ai thắt lại, sự lo lắng mấy hôm rồi lại càng trở nên nặng nề vây bủa trái tim nàng. Nàng thừa nhận, bản thân đang ghen với Tuyết Nhi cô nương. Cô nương ấy thật xinh đẹp, cả người luôn tỏa ra thứ khí chất cao quý cùng hương thơm nhàn nhạt, trong khi nàng.... Nhìn lại mình, một thân thường phục, chiếc áo vải thô màu nâu cũ kỹ đôi chỗ đã bạc sờn....

Không phải nàng không tin Tam Lang ca, nhưng nàng lo lắng, thực rất lo lắng, lý trí luôn tự nhủ sẽ không vẫn đề gì nhưng chung quy trái tim vẫn bướng bỉnh không nghe theo. Vì vậy khi nghe thấy Tam Lang nói sẽ đưa Tuyết Nhi lên trấn giúp nàng tìm người thân, Tiểu Hoa tâm tình vội vã liền đòi đi theo, lấy cớ bản thân đã lâu không lên trấn, rất muốn dạo qua một chút sẵn tiện mua chút đồ chuẩn bị cho hôn lễ. Tam Lang đương nhiên hoàn toàn không nghi ngờ chút nào vui vẻ thu xếp đưa cả hai người đi.

Cứ thế, chiếc xe ngựa mang theo ba con người với ba tâm tưởng khác nhau lọc cọc phi trên trên đường. Lúc bọn họ vào đến thành Khúc Châu, đã là giữa buổi sáng. Tam Lang cho xe dừng trước cửa một quán trà nhỏ, hắn xuống xe, giúp đỡ Tiểu Hoa cùng Tuyết Nhi bước xuống sau đó an trí cho hai nàng ngồi tại quán trà nghỉ ngơi, bản thân thì đi tìm chỗ cất xe ngựa.

- Tuyết Nhi cô nương, cô ngồi xuống đây nghỉ chân một lát, ngồi xe ngựa lâu chắc cô cùng mệt rồi, Tam Lang ca rất nhanh sẽ trở lại thôi.

Tiểu Hoa lôi kéo cánh tay Tuyết Nhi vẫn còn đang ngơ ngác ngồi xuống bàn. Thấy có khách, tiểu nhị vội vàng chạy đến, cầm theo cái khăn lau có chút lấm bẩn quẹt quẹt qua mặt bàn, ngẩng đầu hỏi:

- Hai vị cô nương muốn dùng gì?

Ngay lúc ánh mắt tiểu nhị ca tiếp xúc với gương mặt của Tuyết Nhi liền trở nên ngây ngốc, đôi mắt mở lớn, thất thần, đến miệng cũng quên khép lại. Thiên a, trên đời này lại có mỹ nhân đẹp đến như vậy sao?

Thấy biểu hiện của tiểu nhị ca như vậy, Tiểu Hoa chợt cảm thấy có chút buồn cười cùng đồng tình, cất giọng nhỏ nhẹ nói:

- Cho chúng tôi ấm trà cùng mấy cái bánh bao chay là được rồi.

- À... Vâng, vâng. Hai vị chờ một chút, rất nhanh sẽ có thôi.

Tiểu nhị gật đầu như giã tỏi, sau đó quay bước rời đi, vẫn không kìm được còn ngoảnh lại ngắm trộm mỹ nhân một cái, báo hại chân hắn vị vấp vào cạnh bàn phía trước, đau thấu trời.

Trong khi đó, nhân vật đầu xỏ gây ra tai nạn cho hắn hoàn toàn không để tâm chút nào đến những chuyện vừa xảy ra, nàng lẳng lặng đưa mắt quan sát xung quanh.

Khúc Châu là một thành trấn nhỏ, dân cư cũng không đông đúc và giàu có lắm, nhưng so với làng chài nghèo nàng đã ở mấy ngày qua đúng là đông vui hơn nhiều. Trên đường cái người người qua lại, thỉnh thoảng lại tụ lại bên mấy quầy hàng ven đường xem hàng và trả giá. Nhìn thấy một cô bé con được cha mua ột xâu kẹo hồ lô ngào đường, nàng bất giác lại chạnh lòng.

"Ngạo Thiên, kia là cái gì? Có vẻ rất ngon a."

Nam nhân nhìn lão bá đang cầm trên tay một đống các xâu kẹo hồ lô ngào đường, đôi mày anh tuấn nhíu lại.

"Thứ đó là độc dược, không thể ăn được!"

"Tại sao? Không phải mọi người đều ăn sao?"

"Nàng là người sao?"

...

- Tiểu Hoa!...

Đang lẳng lặng ăn điểm tâm cùng uống trà, bất chợt nghe thấy tiếng gọi mình, Tiểu Hoa giật mình ngẩng đầu lên.

- Chuyện gì?

- Thứ kia là gì vậy?

Tuyết Nhi đưa tay chỉ về phía người bán kẹo hồ lô, ánh mắt cũng không rời nơi đó cất tiếng hỏi.

- Cô muốn nói tới kẹo hồ lô sao?

Tiểu Hoa bất ngờ cảm thấy khó hiểu. Tuyết Nhi cô nương này không phải đến kẹo hồ lô cũng không biết chứ.

- Kẹo? Không phải độc dược sao?

- Độc dược?

Tiểu Hoa bật cười.

- Ai bảo với cô như vậy, kẹo hồ lô ăn rất ngon a, cô có muốn ăn thử không?

- Tôi có thể ăn được sao?

Ánh mắt trong veo lúc này quay lại nhìn Tiểu Hoa, khiến nàng chợt cảm thấy thương cảm cho thiếu nữ kiều diễm trước mặt.

- Được chứ, để tôi đi mua cho cô.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy?

Đúng lúc Tiểu Hoa định rời đi thì Tam Lang trở về, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiểu Hoa, tự tay rót chén nước ngửa cổ uống cạn. Nhìn bộ dạng của hắn, Tiểu Hoa mỉm cười dịu dàng, rút khăn tay mang theo người ra giúp hắn lau mồ hôi trên mặt.

- Tuyết Nhi cô nương nói muốn ăn kẹo hồ lô ngào đường nên muội đang tính đi mua cho cô nương ấy.

- A, vậy muội đi đi.

Tam Lang thản nhiên nói. Tiểu Hoa nhíu mày:

- Huynh không định đi mua giúp bọn muội sao?

- Ta? – Hắn nhăn mặt – Ta xin muội, nam nhi đại trượng phu đi mua kẹo hồ lô, thực đúng là mất mặt!

Nhìn bộ dạng của hắn, Tiểu Hoa không khỏi bật cười, sau khi bỏ lại hai tiếng "Trẻ con", nàng ấy đứng dậy hướng về phía người bán kẹo hồ lô đi.

Còn lại hai người, Tuyết Nhi bất chợt hỏi Tam Lang.

- Nam nhân mua kẹo hồ lô khó vậy sao?

Hắn có chút ngẩn người, vô cùng kinh hỉ. Tuy ở chung với nhau đã mười mấy ngày, nhưng Tuyết Nhi chưa từng chủ động bắt chuyện với hắn, cũng rất ít nói chuyện, vì vật đột nhiên thấy nàng gợi chuyện, hắn đương nhiên là bất ngờ.

- Cũng không phải khó, chỉ là... có chút mất mặt, cảm thấy không thích hợp.

- Thế nên mới lừa ta bảo đó là độc dược?

- Sao cơ?

Tam Lang ngẩng đầu nhìn Tuyết Nhi, cảm thấy không hiểu được lời của nàng, nhưng lúc này Tuyết Nhi đã không còn chú ý đến hắn, cứ như chưa từng thốt ra câu kia, ánh mắt lại dõi ra phía ngoài.

Nơi góc đường, Tiểu Hoa đã mua được kẹo hồ lô, nàng hai tay cầm hai xâu kẹo hồ lô, vui vể đi về phía hai người, vừa đi vừa vẫy vẫy tay cười. Bất ngờ, tiếng vó ngựa vang lên dồn dập từ phía cuối đường, còn chưa kịp định thần đã thấy một cỗ xe tứ mã đang lao như gió trên đường lớn, nhắm thẳng hướng của Tiểu Hoa mà tới.

Tiểu Hoa sợ ngây người, đứng như phỗng, không thể cử động được. Mọi người trên đường la thất thanh, Tam Lang sắc măt trắng bệch, đứng bật dậy muốn chạy tới cứu nàng nhưng khoảng cách giữa hắn và Tiểu Hoa quá xa, trong khi cỗ xe ngựa càng lúc càng gần. Chỉ thấy một cơn gió màu trắng lướt qua, cỗ xe ngựa trong nháy mắt chao nghiêng rồi ngã sang một bên, hai bóng đen từ trong xe vụt thoát ra.

Rầm!!!!

Một thanh âm đinh tai nhức óc vang lên, cỗ xe ngã xuống trên đường, bốn con ngựa cũng theo đó ngã sóng xoài trên đất, tám vó giãy dụa trên không trung.

Tam Lang lúc này đã chạy đến nơi, không quan tâm đến cỗ xe ngựa ngã nhào, hắn đi vòng qua phía sau, tìm kiếm thân ảnh của Tiểu Hoa.

- Tiểu Hoa, muội không sao chứ?

Nghe tiếng gọi của Tam Lang, Tiểu Hoa mở mắt ra nhìn, gương mặt vẫn còn tràn ngập sợ hãi. Lúc này nàng mới phát hiện bản thân đang được ôm trong một vòng tay ấm áp.

- Tuyết Nhi cô nương!

Đúng vậy, không biết từ khi nào Tuyết Nhi đã xuất hiện bên nàng, ôm lấy nàng giúp nàng tránh thoát khỏi cỗ xe ngựa điên cuồng kia.

- Không bị thương chứ?

Tuyết Nhi nhàn nhạt cất tiếng hỏi.

- Không, đã tạ cô!

Tam Lang nhìn thấy Tiểu Hoa không vấn đề gì, nhanh chóng tiến tới kéo nàng từ trong ngực Tuyết Nhi ra ôm chặt lấy, ánh mắt không quên hướng về phía Tuyết Nhi tràn ngập cảm kích.

Đúng lúc này, một thanh âm sát phong cảnh vang lên:

- Thật hỗn xược, các người dám chặn đường làm đổ xe của Vương gia?! Đúng là chán sống!

## 7. Chương 7

Vừa nghe đến hai chữ "Vương gia", tâm Tam Lang cùng Tiểu Hoa chấn động, vội vàng ngước mắt lên nhìn. Người vừa cất tiếng nói chuyện với bọn họ là một nam tử trạc ba mươi tuổi, thân hình cao lớn, gương mặt rắn rỏi ngăm đen được bao quanh bởi một viền râu đậm càng khiến hắn có vẻ uy vũ. Hắn mặc âu phục của một gia đinh, nhưng nhìn vào chất lượng vải thượng hạng có thể biết hắn là gia đinh của một gia đình không tầm thường. Tầm mắt họ lại chuyển dời về phía bóng người sau lưng hắn, nhất thời hít vào một hơi, toàn thân chấn động. Nam nhân này mình khoác trường bào màu tím bằng gấm quý giá, gương mặt tuấn mỹ vô song lại mang theo thần sắc lạnh lùng, ánh mắt cao ngạo không ngừng tỏa ra khí chất cao quý, khiến người ta không cách gì có thể ngước nhìn hắn lâu được.

Tam Lang cùng Tiểu Hoa hai người run sợ, vội vàng dắt nhau cùng quỳ xuống.

- Thảo dân có mắt như mù, không biết đây là xe ngựa của Vương gia, vô ý mạo phạm. Kính xin Vương gia rộng lượng bỏ qua.

- Hừ, các ngươi có biết cỗ xe ngựa kia đáng giá bao tiền không? Con đôi hắc mã kia nữa, chính là cực phẩm trong số tuấn mã, các ngươi hại nó bị thương, các ngươi bồi thường nổi sao? May mắn là Vương gia nhà ta võ công cái thế, không bị chuyện vừa rồi làm tổn hại, nếu không các ngươi có mười cái mạng cũng không đủ đền bù!

Tên gia đinh liên tục phun nước miếng mắng mỏ, chủ nhân của hắn như cũ bang quan đứng phía sau, không tỏ bất kỳ thái độ gì, còn hai kẻ đang quỳ dưới đất thân thể càng lúc càng co rúm lại, run rẩy. Bọn hắn thật đúng là xui xẻo mà, vừa xuất môn, đụng ai không đụng lại đụng ngay xe ngựa của Vương gia. Lần này thì rắc rối to rồi. Bất chợt, một thanh âm nhàn nhạt cất lên.

- Chỉ là cẩu nô tài mà cũng dám nhiều lời! Đúng là miệng cho không nói được tiếng người.

- Ngươi!....

Nghe có người mắng mình là chó, hắn giận dữ quay phắt về phía nàng, định bụng sẽ cho kẻ to gan kia một trận, nhưng khi ánh mắt chiếu đến gương mặt nàng, gương mặt bỗng chốc ngây dại. Nàng... nàng thực đẹp! Gương mặt mỹ lệ không tỳ vết, mang theo vẻ yêu mị, tựa như không thuộc về thế giới này.

Tuyết Nhi nhìn gã đàn ông cường tráng kia bằng nửa con mắt, loại người như hắn nàng đã gặp nhiều, vốn dĩ cũng không thèm quan tâm đến hắn, nếu không phải do hắn muốn ức hiếp Tam Lang cùng Tiểu Hoa, nàng cũng sẽ lười, tiếc cùng hắn nói một chữ. Nghĩ đến đây, Tuyết Nhi không khỏi có chút nhíu mày. Thực kỳ lạ, không hiểu sao cái khoảnh khắc nhìn thần sắc lo lắng bất an của Tam Lang, tim nàng bỗng chốc thắt lại, có cảm giác thật khó chịu. Vì sao vậy? Vì hắn là ân nhân của nàng?

- Diêu Thủy Liên? Ngươi còn sống?

Trong lúc nàng còn đang cảm thấy khó hiểu vì cảm xúc của mình, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Thanh âm này vừa lạ, vừa quen khiến nàng không khỏi phải ngẩng mặt lên nhìn.

Một gương mặt nam nhân vô cùng anh tuấn, đôi mày rậm, đường nét khắc sâu, tròng mắt thâm u tựa hồ ẩn chứa cả trời bí mật, sống mũi cao thẳng, bạc môi đẹp tựa như vẽ. Trên người hắn vừa toát ra một thứ khí chất uy nghi lãnh ngạo, vừa thâm trầm cô độc, giờ đây, biểu cảm lại thêm phần kinh ngạc.

- Ngươi thật là Diêu Thủy Liên?

Hắn lặp lại câu hỏi, vì nàng không trả lời mà cảm thấy có chút bực bội.

Diêu Thủy Liên? Cái tên này thực quen, mà người nam nhân này cũng thực quen đi. Tuyết Nhi lục lọi trong trí nhớ của thân xác này. Đúng vậy, là "thân xác này", không phải thân xác của nàng. Cho dù Vương mẫu nương nương pháp lực cao thâm đến đâu cũng không có khả năng đưa cả thân xác và linh hồn của nàng ra khỏi Phong Yêu Điện, vì vậy nàng đành phải nhập vào thể xác của người khác để đến nhân gian. May mắn, vừa đến nhân gian đã gặp ngay thân xác của một vị cô nương vừa chết không bao lâu.

Và vị cô nương này chính là Diêu Thủy Liên, mà người trước mặt nàng đây là Kinh thành Tử Vương gia – Lôi Chấn, vị hôn phu của Diêu Thủy Liên.

- Ngươi nhận nhầm người rồi.

Nhàn nhạt nói, nàng đưa tay kéo Tam Lang cùng Tiểu Hoa dậy, ý đồ muốn bỏ đi.

Muốn đi? Làm gì có chuyện dễ như thế chứ? Cánh tay lập tức bị ai đó túm lấy.

- Nàng nghĩ ta có thể nhận nhầm vị hôn thê của mình?

Ánh mắt lạnh lùng quét về phía hắn.

- Từ bao giờ thì Vương gia ngài quan tâm đến vị hôn thê là ta vậy? Không phải ngài chán ghét việc kết hôn với ta đến mức phải phải người đi giết ta sao?

Một bên mày rậm khẽ nhướng lên, hắn nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng, khóe môi không kìm được mà nhếch lên tạo thành một nụ cười.

Thú vị!

Thật sự rất thú vị!

Sao trước đây hắn không phát hiện vị hôn thê của mình lại thú vị đến thế cơ chứ? Đúng vậy, nàng nói không sai, hắn vốn chán ghét nàng, chán ghét Hoàng thượng chỉ vì muốn ổn định thế cục trong triều định mà ra một đạo Thánh chỉ buộc hắn phải kết hôn với một nữ tử xa lạ. Hắn chắn ghét gương mặt ngượng ngùng e lệ của nàng mỗi lần nhìn thấy hắn, quấn lấy hắn. Vì vậy, để vứt bỏ cái thứ phiền phức là nàng, hắn đành phải nhọc công tiễn nàng một đoạn đến Địa phủ. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên không chết, còn trở nên thú vị như vậy.

Gương mặt mỹ lệ đoan trang hiền thục trước kia, giờ khó hiểu lại có thêm một phần yêu mị, ánh mắt nàng lạnh lùng hướng về hắn, cằm nhỏ nghểnh cao đầy kiêu ngạo, bất giác thật sâu hấp dẫn hắn, khiến cho tim hắn đột nhiên mãnh liệt đập trong lồng ngực.

Hắn vẫn nắm lấy tay nàng, không nói không rằng quay người bước đi. Tuyết Nhi nhíu mày, tên nam nhân này muốn kéo nàng đi đâu? Nàng không thèm đi với hắn. Đôi chân ngoan cố trụ lại, nàng cố giằng ra cổ tay mình.

- Ngươi muốn kéo ta đi đâu?

- Về Vương phủ!

Hắn thản nhiên nói.

- Ta không đi! Buông tay!

- Nàng là vị hôn thê của ta, bất kể nàng muốn hay không đều phải theo ta về.

Tuyết Nhi nhướng mày, nam nhân này thật không biết nói lý lẽ. Trước đây là kẻ nào sai người đi giết Diêu Thủy Liên? Bây giờ lại muốn đưa nàng về Vương phủ làm cái gì? Giết nàng một lần nữa sao? Còn lâu! Nàng bây giờ cũng không phải là Diêu Thủy Liên.

Tuyết Nhi bất ngờ tiến lên trước mấy bước, thu hẹp khoảng cách giữa nàng và hắn, tay phải tung ra một quyền hướng lên mặt hắn. Không ngờ nàng lại tấn công mình, Lôi Chấn giật mình nghiêng người né tránh, cánh tay buông lỏng, thừa lúc Tuyết Nhi đem tay rút ra, vội lách người tránh xa khỏi hắn.

- Nàng biết võ công?

Lôi Chấn cau mày ngạc nhiên.

- Ta chưa từng nói là không biết.

Diêu Thủy Liên là thiên kim Thừa Tướng phủ, đương nhiên không biết võ công, bất quá nàng cũng không phải là nàng ta.

- Lôi Chấn, ngươi nghe cho rõ, kể từ ngày ngươi cho người giết Diêu Thủy Liên, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa. Ta bây giờ không phải Thủy Liên, càng không phải là vị hôn thê của ngươi. Ta không muốn phải gặp lại ngươi lần nữa. Cáo từ!

Nói xong, nàng liền xoay người ý muốn đi. Nhìn theo bóng lưng của nàng, khóe môi hắn cong lên, ý cười càng lúc càng sâu, không kìm cười mà phát ra thành tiếng. Nàng quả thực rất hấp dẫn hắn. Cánh tay Tử Vương gia vươn ra, trong chớp mắt đã tóm lấy cổ ai đó đang quỳ trên mặt đất. Tiếng nữ nhân thét lên chói tai.

- Tam Lang!

Vừa đi được mấy bước, Tuyết Nhi vì tiếng thét này mà quay lại, nhìn thấy Lôi Chấn đang dùng một tay chế trụ cổ của Tam Lang, hắn thấy nàng quay đầu lại, âm thầm cười, cánh tay gia tăng thêm lực đạo, Tam Lang vì thế càng thêm đau đớn khổ sở, gương mặt vặn vẹo tím tái. Không hiểu sao vừa nhìn thấy một màn này, trái tim nàng liền vô cùng đau đớn, như có ai dùng dao chém xuống vậy, nhịn không được một tay đưa lên nắm chặt lấy ngực.

- Tam Lang! Vương gia, xin ngài, xin ngài rộng lượng tha cho chàng! Tiểu nữ cầu xin ngài, Vương gia!

Tiểu Hoa nhào đến bên cạnh hắn, bất chấp tất cả, hai tay nắm lấy tay Lôi Chấn như cố muốn gỡ chúng ra khỏi cổ Tam Lang, vừa khóc lóc vừa cầu xin. Lôi Chấn liếc nàng bằng ánh mắt chán ghét, chân vung lên một cái, Tiểu Hoa đã bị đá sang một bên, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng. Tam Lang nhìn cảnh này, vừa đau lòng vừa phẫn nộ, nhưng bản thân hắn cũng không có cách nào thoát ra.

Lôi Chấn nhìn về phía Tuyết Nhi, lạnh lùng mỉm cười.

- Thế nào? Nàng không đi nữa sao?

## 8. Chương 8

Cố gắng kìm nén cơn đau thắt từ trong lồng ngực, Tuyết Nhi căm phẫn nhìn về phía Tử Vương gia.

- Ngươi rốt cục muốn gì?

- Rất đơn giản, chỉ cần nàng chịu theo ta về.

- Dựa vào cái gì?

- Bọn họ.

Lôi Chấn mỉm cười tự tin, tuy rằng lúc nãy hắn chỉ là đoán mò vì thấy nàng đi cùng với 2 người này, nhưng nhìn thái độ kia của nàng thì hắn dám chắc hai người này có vai trò không nhỏ đối với nàng.

Đê tiện! Bỉ ổi! Vô sỉ! Trong lòng Tuyết Nhi âm thầm mắng tên nam nhân đê tiện trước mắt hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nở một nụ cười trào phúng.

- Ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì những kẻ xa lạ này mà cam chịu quy thuận sao?

- Ta không nghĩ, cũng không võ đoán. Nàng có quyền bỏ đi, ta sẽ không ngăn cản.

Hắn vừa nói, ngón tay vừa siết chặt lại, Tam Lang tức thì cảm thấy một trận khó thở, sắc mặt càng thêm khó coi. Tuyết Nhi nhìn Tam Lang như thế, tâm lại khó hiểu thêm một trận co rút.

Chuyện gì đang xảy ra với ta thế này? Lẽ nào cái cơ thể này bị bệnh hay sao? Tại sao trái tim ta lại đau đớn như thế này?

Cho dù Tam Lang cùng Tiểu Hoa đối với nàng có ơn, nhưng nàng cũng không thể vì cứu bọn họ mà chấp nhận nghe theo tên tử (ở đây nghĩa là chết, tức là TN tỷ đang mắng Lôi Chấn á, không phải là tên hiệu của huynh ấy nên ta không viết hoa) Vương gia khốn kiếp kia. Nàng phải đi tìm Ngạo Thiên, nàng không biết bản thân có bao nhiêu thời gian, nhất định không thể lãng phí ở đây được.

Nhìn Tam Lang, lại nhìn Tiểu Hoa đang bất tỉnh trên đất, trái tim nàng phân vân, lưỡng lự, nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết ra đi.

Tam Lang, Tiểu Hoa, ta có lỗi với các người, ân cứu mạng của hai người, kiếp sau xin đền đáp.

Nhìn bóng dáng nàng lại muốn quay đi, ánh mắt Lôi Chấn lóe lên nham hiểm, hắn vung tay, chưởng một chưởng vào ngực Tam Lang.

- A!...

Tam Lang hét lên một tiếng, cả cơ thể bay lên không trung tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt rồi đập vào vách tường gần đó, rớt xuống đất, từ trong miệng hộc ra một ngụm máu tươi.

Đau!

Đau!

Trái tim nàng rất đau!

Không hiểu sao khi chứng kiến cảnh này tim nàng đau đến không thở nổi, khiến cho nàng không thể đứng vững mà phải ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy ngực, thở hổn hển.

Lôi Chấn như không để ý đến phản ứng kỳ quái của nàng, hắn tiến lại gần Tam Lang, nhấc chân, chuẩn bị lại cho hắn một cước.

- Dừng lại!

Thanh âm của Tuyết Nhi vang lên, khiến chân hắn dừng lại trong không trung.

- Dừng lại đi, ta sẽ theo ngươi đi!

Từ đáy đôi mắt sâu thăm thẳm của Lôi Chấn thoáng hiện một tia đắc ý, rất nhanh đã biến mất. Hắn thu hồi chân.

- Được, nể mặt nàng, ta sẽ tha cho bọn chúng.

Tuyết Nhi nhìn hai cơ thể bất động đầy thương tích trên mặt đất, trái tim dịu đi một chút.

Tam Lang, Tiểu Hoa, coi như là số trời buộc ta phải trả nợ cho các ngươi. Chỉ là.... Vì cớ gì mà ta lại đau như thế? Vì cớ gì khi nhìn thấy Tam Lang bị thương tổn, trái tim ta lại đau đớn như muốn rách toác ra?

- Đi thôi!

Không để cho nàng có thời gian tự hỏi, Lôi Chấn đã đến bên cạnh nắm lấy tay nàng kéo dậy. Gã tùy tùng của hắn đã dựng xe ngựa dậy từ lúc nào, thấy chủ nhân mang theo nàng quay trở lại, lập tức vén rèm xe, đối với cả hai cung kính nói:

- Vương gia, Diêu tiểu thư, mời lên xe!

Theo đà kèo của hắn, Tuyết Nhi vô thức lên xe, ánh mắt thủy chúng vẫn hướng về hai thân ảnh kia. Nàng cảm giác hình như bẩn thân đã bỏ qua một chi tiết nào đó rất quan trọng. Có thứ gì đó đang không ngừng kêu gọi nàng, bảo nàng không được đi theo hắn, nhưng bản thân nàng cũng không biết nó là thứ gì.

- Đừng nhìn nữa, ta đảm bảo nàng sẽ không bao giờ gặp lại bọn chúng.

Thanh âm trầm thấp đầy mị lực vang lên bên tai nàng, nghe vào giống như tiếng của ma quỷ từ dưới địa ngục vọng về. Tuyết Nhi giật tay ra khỏi tay hắn, ngồi lui ra cách hắn một quãng xa, ánh mắt chán ghét.

- Ngươi tốt nhất đừng lại gần ta! Ta theo ngươi đi, không có nghĩa ta chấp nhận trở lại làm vị hôn thê của ngươi.

- Nàng vốn là vị hôn thê của ta!

- Từ ngày đó đã không phải! Tướng công của ta, chỉ có thể là một người, và người đó không phải là ngươi.

- Là ai? – Gương mặt Lôi Chấn trở nên đen, bắt đầu tỏa ra sát khí.

- Ngươi định làm gì? Giết huynh ấy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi so với huynh ấy, vĩnh viễn cũng không thể bằng được.

Lôi Chấn không để ý đến lời nàng nói, hắn nhích người về phía trước, bắt lấy cổ tay thanh mảnh trắng nõn của nàng, kéo lại gần hắn, gằn giọng:

- Ta hỏi nàng, đó là ai?

Tuyết Nhi muốn giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng lực tay của hắn quá mạnh, nàng căn bản không thể lấy lại tay mình. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy tức giận vì đang ở trong thể xác này, nếu nàng còn trong thân hồ ly, hắn sẽ không thể đối nàng như thế. Tức giận, nàng trừng mắt nhìn hắn, vô tâm không biết đôi đồng tử vốn dĩ màu đen, vì cảm xúc của nàng mà đang chuyển dần thành sắc vàng óng sóng sánh như mật ong

## 9. Chương 9 End

Lôi Chấn nhìn sự thay đổi màu sắc trong đôi mắt nàng, tâm lý đi từ ngạc nhiên, kinh hoàng đến dần dần bình tĩnh, thế nhưng hắn vẫn cứ nhìn chằm chằm nàng như bị thôi miên, căn bản không thể rời mắt khỏi gương mặt nàng. Tuy rằng ánh mắt nàng đột nhiên chuyển màu thật kỳ lạ, nếu không nói là quái dị, có điều.... màu sắc ấy thật đẹp, vàng óng, sóng sánh như mật ong, lúc phản chiếu lại ánh nắng từ bên ngoài kiệu lọt vào, lại tựa hồ như màu hổ phách. Một đôi mắt kỳ lạ, hấp dẫn tới mức khiến cho hắn hoàn toàn quên mất ý thức của bản thân.

Thấy người đối diện đột nhiên không có phản ứng gì, cứ ngây ngốc nhìn nàng, Tuyết Nhi cảm thấy khó hiểu.

- Ngươi làm sao vậy? Tại sao cứ nhìn chằm chằm ta?

- Mắt nàng....

- Mắt ta?

Tuyết Nhi ngơ ngác không hiểu.

- Mắt nàng thật đẹp, giống như hổ phách vậy.

Hắn đơn giản buông một câu, tâm thần vẫn còn chìm trong đôi mắt nàng. Thế nhưng một câu nói này của hắn lại khiến toàn thân Tuyết Nhi rúng động. Mắt nàng có màu hổ phách? Làm sao hắn biết được? Chẳng lẽ.... chẳng lẽ mắt nàng đã tự động chuyển màu? Bao câu hỏi dồn dập hiện lên trong đầu, nhưng điều khiến nàng lo lắng nhất chính là gã nam nhân kia sẽ phát hiện ra thân phận thật của nàng, hắn sẽ phát hiện nàng không phải là người. Ký ức của mấy trăm năm trước lại hiện về. Không! Nàng không thể để bị phát hiện được, nếu không nhất định sẽ rất thảm!

Vội vàng giơ tay che khuất đôi mắt của mình, Tuyết Nhi lùi người lại sát vách xe ngựa, quay đầu đi, giả ngốc run giọng nói:

- Ngươi nói gì vậy, mắt ta sao lại có màu hổ phách được chứ? Ngươi nhìn lầm rồi.

- Ta không tin!

Nếu nàng tưởng cứ như vậy có thể lừa được hắn, nàng quả thực là quá ngây thơ rồi. Lôi Chấn không buông tha nàng, nàng lùi, hắn tiến, dễ dàng một lần nữa chụp lấy bàn tay nhỏ bé của nàng giật ra, đồng thời tay còn lại nâng cằm nàng, buộc nàng phải đối mặt với hắn. Động tác của hắn quá nhanh, khiến nàng vì ngỡ ngàng mà quên mất bản thân có thể... nhắm mắt lại không nhìn hắn, ngược lại, còn trợn tròn đôi mắt to nhìn hắn. Hai người, một đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, một đôi phương mâu hẹp dài thâm thúy trừng một đôi mắt đen tròn lóng lánh.

Đúng vậy! Là màu đen!

Lôi Chấn không kìm được, đưa tay chạm nhẹ lên mắt nàng. Rõ ràng mới lúc nãy hắn còn nhìn thấy đôi mắt nàng có màu hổ phách, cớ gì bây giờ lại chuyển thành đen rồi? Tuyết Nhi nhìn phản ứng của hắn, cho rằng hắn đã phát giác ra màu mắt khác thường của mình, tim nàng thốt nhiên tăng tốc, một nỗi hoảng sợ tràn ngập cả người khiến cơ thể nhỏ bé không dằn được mà run rẩy. Không được, nàng còn chưa tìm được Ngạo Thiên, nàng chưa thể kết thúc kiếp sống này tại đây.

- Vương gia, đến nơi rồi!

Đúng lúc này, thanh âm của tên gia đinh vang lên bên ngoài xe ngựa. Lôi Chấn khựng lại một giây, sau đó không nói không rằng, nắm chặt lấy tay nàng, vén rèm nhảy xuống xe ngựa. Tuyết Nhi theo lực kéo của hắn, cũng đành phải đi theo. Tâm càng lúc càng hoảng sợ, tên nam nhân này, hắn sẽ làm gì nàng đây?

Bất chợt, kẻ đằng trước đứng lại, đột ngột xoay người nhìn chăm chú nàng khiến Tuyết Nhi cũng phải khựng lại theo. Lôi Chấn nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng, dưới ánh nắng mặt trời, chúng vẫn một màu đen tinh khiết. Kỳ quái, lẽ nào lúc nãy đúng là hắn hoa mắt.

Thình thịch, thình thịch!

Tim Tuyết Nhi theo ánh nhìn của hắn, cũng càng lúc càng đập mạnh. Thế nhưng, sau khi chăm chú nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, hắn không có hành động khác lạ, chẳng qua là lôi kéo nàng vào ngôi nhà trước mắt. Hai người đi lướt qua cánh cửa lớn bằng gỗ đỏ, trên cửa có treo một tấm phù điêu bằng kim loại sáng bóng, ánh mắt Tuyết Nhi lướt qua tấm phù điêu. Chỉ một thoáng, nhưng đủ để nàng biết một điều: ánh mắt nàng đã hồi phục lại sắc đen.

Lôi Chấn không nói không rằng, một đường đưa nàng đến biệt viện ở phía sau, phái hai tỳ nữ tới phục vụ nàng, hay nói đúng hơn là để giám sát nàng, sau đó quay lưng bỏ đi, chỉ để lại một câu nói.

- Ta còn có việc phải giải quyết, tối nay sẽ đến thăm nàng.

Hắn quay lưng đi, được mấy bước lại chựng lại, hơi nghiêng người, cũng không nhìn nàng nói:

- Tốt nhất nàng đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, vì xung quanh biệt viện này đều có thủ hạ của ta canh gác, ta khẳng định cho dù nàng có võ công cái thế cũng không thể thoát khỏi nơi này, trừ phi là mọc cánh.

Hắn vẫn cứ bá đạo như thế.

Một thanh âm vang lên trong đầu nàng, kèm theo một nỗi buồn man mác, nhưng nàng biết, đó không phải là cảm xúc của nàng, mà là tình cảm còn sót lại của thân xác này. Đúng vậy, Diêu Thủy Liên yêu vị hôn phu của nàng ta, bất quá hắn lại không yêu nàng mà chỉ muốn giết nàng. Còn Tuyết Nhi nàng, vốn không hề muốn dính líu gì đến hắn, lại vô duyên vô cớ hấp dẫn sự chú ý của hắn, để bị hắn giam lỏng như thế này.

Nàng âm thầm thở dài, cảm thấy bản thân thật đúng là xui xẻo. Nhập vào một thể xác mang thương tích nặng nề, phải mất mười mấy ngày mới có thể phục hồi được, những tưởng có thể bắt đầu tìm kiếm Ngạo Thiên, lại bị tên thối Vương gia này bắt giữ.

Ngạo Thiên, ta thật nhớ chàng, rất nhớ, rất nhớ.... Lúc này chàng đang ở đâu? Có nhớ chút nào về ta không? Có biết ta đang tìm kiếm chàng không? Ngạo Thiên, chờ ta, ta nhất định sẽ tìm thấy chàng, chúng ta sẽ vĩnh vĩnh viễn viễn không rời xa nhau nữa....

Một giọt nước mắt ấm nóng trong suốt lặng lẽ trào ra khỏi khóe mắt nàng.

- Diêu tiểu thư, để chúng nô tỳ giúp người nương thay y phục.

Hai tỳ nữ do Lôi Chấn phái đến tiến tới bên cạnh Tuyết Nhi, muốn giúp cô tắm rửa, thay y phục. Nói gì thì nói, vị Diêu cô nương này là nữ nhân đầu tiên Vương gia tự mình đưa về phủ, không cần hỏi cũng biết đối với Vương gia, vị tiểu thư này rất quan trọng, không chừng còn là nữ chủ nhân tương lai của bọn họ, đương nhiên phải ra sức lấy lòng nàng.

Tuyết Nhi trước giờ không có thói quen gần gũi con người, cuộc sống trước đây của nàng chỉ có một mình Ngạo Thiên, sau khi bị giam cầm trong Phong Yêu Điện lại càng cô tịch, tự dưng bây giờ có thêm hai người xa lạ muốn thân cận, đương nhiên cảm thấy không thoải mái, bọn họ lại gọi nàng là "Diêu tiểu thư" khiến nàng càng khó chịu. Mày phượng khẽ nhíu, nàng lạnh giọng nói:

- Không cần, chỉ cần chuẩn bị nước ấm cho ta rồi lui ra, ta tự mình tắm.

- Dạ.

Hai nha đầu kia sau khi chuẩn bị xong nước ấm cùng y phục cho nàng, liền lui người ra ngoài. Cánh cửa khép lại, Tuyết Nhi cũng buông xuống vẻ mặt lạnh lùng của mình, tiến lại gần bên thùng tắm, đưa bàn tay trắng mịn khẽ vốc một vốc nước lên. Nước ấm vừa phải, trên bề mặt còn rải những cánh hoa hồng thơm ngát khiến nàng thích thú, nhanh chóng cởi y phục bước vào thùng tắm.

Nước ấm khiến cho cả người nàng vô cùng thoải mái, cũng thư giãn rất nhiều, trên miệng vô thức nở một nụ cười ngây ngô, hoàn toàn quên mất bản thân đang bị cưỡng ép ở lại nơi này, vô tư đùa giỡn với những cánh hoa, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng cười khúc khích nho nhỏ.

Ngoài cửa, ai đó vì nghe thấy tiếng nước bên trong phòng mà cánh tay đã dặt lên cánh cửa lại khựng lại, không đẩy vào. Ai đó đứng dựa cửa, vì nghe thấy tiếng cười khúc khích nho nhỏ của nàng mà bất giác khóe môi cũng cong lên thành một nụ cười.

Hắn lần đầu tiên phát hiện, hóa ra chỉ cần nghe thấy ai đó cười cũng có thể khiến hắn cảm thấy vui vẻ như vậy.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ngan-nam-chan-tinh*