Hổ Phách

Table of Contents

# Hổ Phách

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Anh cất giữ sợi dây hổ phách rất lâu rồi là vật không có thể đem cho người khác được. Ngay cả cô cũng vậy, không ngoại lệ, anh có thể cho cô bất cứ vật gì ngoại trừ sợi dây hổ phách đó. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ho-phach*

## 1. Chương 1

Mặt ngoài Sở Vân Thâm là viện trưởng của một bệnh viện tư nhân, nhưngtrên thực tế thì hắn lại là thị thủ lĩnh của hắc bang A thị. Gần đây, bọn họ muốn thôn tính địa bàn của một hắc bang khác, trước mắt đã tiến hành gần như ổn thỏa, Sở Vân Thâm cũng hơi yên tâm một chút. Nhưng hắn vẫn không dám lơi lỏng, đối phương là một bang phái tung hoành nhiều năm bên cạnh A thị, đều là những kẻ rất liều lĩnh, đến khi bị dồn vào chân tường, bọn họ rất có thể sẽ nổi điên.

Sở Vân Thâm tựa người vào ghế sô pha, trên tay bưng một ly rượu hồng, gần đây hắn thật sự rất mệt mỏi, đôi mắt lúc này nặng trĩu không mở ra được, rượu đỏ trong chén không cẩn thận mà vẩy lên người, chất lỏng lạnh lẽo thấm qua lớp áo chạm vào da thịt khiến hắn hơi nhíu mi, trong người không thoải mái lắm.

Mà đúng lúc này, di động vang lên.

“Đại ca, Thanh Thanh bị tập kích, hiện tại đang ở trong bệnh viện!”

“Thương thế ra sao?” Sở Vân Thâm không thể để mình mất tự chủ vào lúc này, hắn hít sâu một hơi, hỏi.“Thương thế không nặng, đại ca không cần lo lắng.”

Sở Vân Thâm thoáng yên lòng, nhưng hiện tại hắn không thể đi thăm Thanh Thanh.

Nữ nhân của hắn rất nhiều, đều là vì che chắn cho Thanh Thanh, nếu lúc này, hắn đi thăm Thanh Thanh, thì cô ấy sẽ trở thành mục tiêu chính. Hơn nữa hiện tại hắn bề bộn nhiều việc, không thể luôn luôn bảo vệ bên người Thanh Thanh được, mà giao cho thủ hạ, đối mặt với đám người liều mạng kia, chung quy hắn vẫn không yên lòng, hắn cũng không muốn cho Thanh Thanh biết, một tầng thân phận khác của mình.

Sắc mặt Sở Vân Thâm âm trầm ngồi trên ghế sô pha lật xem tư liệu đàn em vừa đưa đến, hiện tại trong phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy thỉnh thoảng vang lên.

Nhưng mà đúng lúc này, Sở Vân Thâm cảm thấy miếng hổ phách trên cổ nóng lên.

Bị tan ra ư? Làm sao có thể……

Nhựa hổ phách dính vào da thịt, khiến hắn vô cùng khó chịu, Sở Vân Thâm vọt vào trong toilet sửa sang, lại nhìn thấy miếng hổ phách đeo trên cổ đã tan ra vô cùng kỳ lạ, con bọ bên trong hổ phách cũng không thấy đâu nữa. Nhưng biểu tình của hắn vẫn thực trấn tĩnh, đem hổ phách đã bị tan thu thập đâu vào đấy, chuẩn bị đem đến bệnh viện nghiên cứu một chút.

Cho đến khi Sở Vân Thâm quay trở lại phòng khách, hắn sững sờ ở tại chỗ.Thủ lĩnh hắc bang xưa nay luôn bình tĩnh, lúc này trên mặt cũng lộ ra thần sắc kinh hãi.

Ngay lập tức, hắn rút súng ra, chỉ vào cô gái ngồi trên sô pha nói: “Cô là ai?”

Cô gái mặc đồ cổ trang, khuôn mặt nhìn qua rất giống Thanh Thanh, nhưng Sở Vân Thâm biết, đó không phải là Thanh Thanh của hắn.

## 2. Chương 2

Cô gái ngồi trên ghế dùng ngón tay khi có khi không chọc chọc vào lớp vải sô pha, sau khi nghe được giọng nói liền ngẩng đầu lên, thấy Sở Vân Thâm thì nở một nụ cười sáng lạn đến cực điểm, “Vân Thâm, Vân Thâm, rốt cuộc cũng được gặp lại chàng.”

Cô gái đứng lên, chân trần chạy về phía Sở Vân Thâm, chẳng qua nghênh đón cô không phải cái ôm hôn của Sở Vân Thâm, mà là một viên đạn.

Đối với với tình huống có nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của mình, Sở Vân Thâm vô cùng kiêng kị. Huống chi, cô ta còn ngụy trang thành Thanh Thanh, nhưng không nghĩ rằng, đối phương chỉ kinh ngạc cúi đầu, nhìn thoáng qua vùng ngực bị trúng đạn, sau đó đưa tay lấy ra viên đạn đưa đến trước mặt, “Vân Thâm, đây là cái gì?”

Cô ta không chảy máu.

Đôi mắt Sở Vân Thâm chuyển động, bỗng nhiên thoáng cười một cái, “Cô là ai, tại sao biết tên của tôi?”

“Ta là Vân Du, ở trong một khối hổ phách ngủ bảy trăm năm.” Cô gái nghiêng đầu, bên trong con ngươi như có hơi nước, “Chàng không nhớ ta sao?”

“Cô chính là thứ ở trong hổ phách……” Sở Vân Thâm không có nói từ “côn trùng” ra khỏi miệng, mà Vân Du lại gật gật đầu, “Đúng thế, ta là phù du\*.”

\*Phù du là một loại động vật, thời gian sống vô cùng ngắn, thường là sáng sinh chiều chết. Vì thế người ta mới ví đời người ngắn ngủi là kiếp phù du.

Nàng chạy đến trước mặt Sở Vân Thâm, kiễng mũi chân khẽ hôn lên cằm hắn, “Rốt cuộc có thể gặp lại chàng, Vân Thâm. Ta rất nhớ chàng.”

Là yêu tinh sao? Sở Vân Thâm thật bội phục năng lực tiếp thu của chính mình, có lẽ bởi vì bên trong gia phả của Sở gia, từng ghi lại lão tổ tông là yêu tinh gì đó? Nhưng lúc ấy hắn là không tin, hiện tại, lại có chút tin tưởng.

“Sao cô lại bị phong ấn ở trong khối hổ phách này bảy trăm năm?”

Hắn tính toán dò hỏi yêu tinh này, nhưng không nghĩ đến cô ta quá mức ngu ngốc, hắn vừa mới bắt đầu hỏi, đối phương đã đem tất cả mọi chuyện nói ra.

Phù du được trở thành hình người từ một giọt nước mắt của tiên nhân, gặp gỡ lão tổ tông của Sở gia, hai người yêu nhau, sau đó bị tiên nhân phong ấn lại bên trong hổ phách bảy trăm năm, cho đến tận hôm nay, phong ấn bị phá vỡ.

Trong sách thường viết, người và yêu tinh yêu nhau không có kết quả tốt, hẳn là vì nguyên nhân này, cô ta mới bị tiên nhân phong ấn. Sở Vân Thâm âm thầm phỏng đoán.Có điều hắn sẽ chẳng quản những việc này, bây giờ hắn đang suy nghĩ, làm sao có thể từ trên người yêu tinh này thu được giá trị lớn nhất. Ừ, hắn sẽ sai đàn em đi tìm hiểu về chuyện yêu pháp, tiện thể mời Khai Sáng Bồ Tát đến đây, còn về phần yêu tinh này, ngốc nghếch giống như heo, không cần lo lắng, nhìn bên trong con ngươi cô ta lộ ra vẻ thâm tình, Sở Vân Thâm vô cùng tự tin, yêu tinh này sẽ không hại hắn.

Hắn mỉm cười, con ngươi dịu dàng như sắp tràn ra nước, “Du Du yên tâm, tôi sẽ che chở cho em.”

“Ừ.” Vân Du gật đầu, duỗi tay ôm chặt eo Sở Vân Thâm.

## 3. Chương 3

Sở Vân Thâm sai người chuẩn bị quần áo cho Vân Du, bất kể đi chỗ nào đều mang theo cô.

Hôm nay, bọn họ tham gia một bữa tiệc tối, Sở Vân Thâm kéo tay Vân Du từ trong khách sạn đi ra, đứng trước cửa chờ xe đến. Nhưng ngay sau đó, Sở Vân Thâm khẽ cau mày.

Một người đàn ông toàn thân buộc đầy thuốc nổ, vọt về phía Sở Vân Thâm, vừa chạy vừa hét lớn: “Hôm nay, ông đây sẽ cùng chết với mày.”

Sở Vân Thâm nắm tay căng thẳng, thần sắc hắn kinh hoảng bảo vệ cô gái bên người. Mà đúng lúc này, hắn phát hiện ra tất cả mọi thứ chung quanh bỗng nhiên yên lặng. Đám người thất kinh, gã đàn ông toàn thân buộc chặt thuốc nổ đều đứng yên tại chỗ.

Vân Du quay đầu lại nhìn hắn,“Vân Thâm, vì sao hắn lại muốn cùng chết với chàng?” Vừa rồi Vân Du cảm giác được nguy hiểm cùng với việc mọi người xung quanh khủng hoảng, cho nên thi triển pháp thuật, khiến những người này toàn bộ bị đình trụ.

“Đây là em làm sao?” Sở Vân Thâm dùng giọng điệu khẳng định, “Trở về giải thích với em sau, trên người hắn buộc toàn là bom, nếu phát nổ, tất cả mọi người chung quanh đều sẽ chết, chúng ta phải phá hủy nó.”

“Loại bom này dùng thuốc nổ đen tự chế nên xử lý rất đơn giản, chỉ cần khiến nó ướt nhẹp là được. Để tôi đi lấy nước!” Sở Vân Thâm nói xong vừa muốn chạy đi, lại thấy Vân Du nói: “Thời gian giữ chân của ta chỉ có thể kéo dài hai mươi miểu\*, không cần đi tìm nước.”

\*Miểu: là giây, vì Vân Du là người cổ đại nên không biết đơn vị giây, bởi vậy Leo giữ nguyên văn.

Đột nhiên ngón tay của Vân Du bắn ra, một dòng nước từ trên trời dội xuống khiến toàn thân người nọ ướt đẫm.

“Như vậy có được không?”

Khóe miệng Sở Vân Thâm gợi lên nụ cười, “Tất nhiên là được.”Hắn thật sự là gặp được bảo bối. Khó trách gia huấn nói, bất kể lúc nào cũng không thể bỏ đi khối hổ phách kia, tổ tông năm đó, cũng nhờ vào yêu tinh này mà làm giàu đi.

“Du Du còn có thể làm được chuyện gì nữa?”

Vân Du ngại ngùng cười, “Ta tương đối ngốc, pháp thuật học không được nhiều, chỉ biết hai phép này.” Ánh mắt Vân Du ngập nước nhìn về phía Sở Vân Thâm, giống như đang nói, chàng có ghét bỏ ta hay không.

Sở Vân Thâm cười thoáng, “Du Du thật lợi hại.”

Nhưng trong lòng lại nói, quả nhiên là ngu ngốc, một yêu tinh lại chỉ biết hai pháp thuật!

Hai mươi giây qua đi, tất thảy lại trở về hiện trạng như cũ.

Mà mọi người ở đây, ngoại trừ Sở Vân Thâm, đều không biết vừa rồi bọn họ bị đình trụ, kẻ buộc thuốc nổ tự sát cũng sững sờ, cả người hắn ướt đẫm, lại hoàn toàn không biết vì nguyên nhân gì.

……

Những chuyện còn lại không cần Sở Vân Thâm tự mình xử lý.

Hắn ôm eo Vân Du, tiến vào bên trong xe, còn khẽ hôn lên vành tai của cô.“Du Du, hôm nay nhờ có em, mới cứu được tính mạng của nhiều người như vậy.” Hắn dùng giọng điệu dịu dàng nói: “Du Du thật lợi hại, cám ơn em.”

“Ta……” Vân Du muốn nói chuyện, kết quả lại thấy một ngón tay chặn đến bên miệng mình.

“Suỵt.” Sở Vân Thâm cười nhẹ một tiếng, kéo cô đến bên người, để cho cô tựa vào vai mình.

“Đi rạp chiếu phim.” Sở Vân Thâm lại nảy ra lòng tham, tài xế muốn nhắc nhở gần đây đang là thời điểm căng thẳng, nhưng vừa mở miệng lại thấy từ kính kính chiếu hậu, lão đại thoáng nhướn mày lên, nhất thời im bặt.

“Rạp chiếu phim là nơi nào?”

“Em đi rồi sẽ biết.”

Sở Vân Thâm dẫn theo Vân Du đi xem một bộ phim nội dung là người và yêu tinh yêu nhau, tất nhiên, không phải bi kịch.

Tuy rằng trải qua trăm cay ngàn đắng, gặp phải tên đạo sĩ thối tìm trăm phương nghìn kế cản trở hai người nhưng cuối cùng, thư sinh và nữ yêu vẫn hạnh phúc sống với nhau trọn đời.

Ẩn cư ở bên trong thâm sơn, cùng nhau ngắm hoa nở hoa rơi, mây cuộn mây tan. Nhìn thấy bên trong con ngươi Vân Du có lệ nóng, Sở Vân biết mình đã làm đúng rồi.

Hắn cúi đầu lau đi lệ ở khóe mắt Vân Du, “Chúng ta sẽ mãi ở cùng nhau.”

“Ừ.” Vân Du cúi đầu, nhẹ giọng đáp ứng.

Thời điểm cô cúi đầu, lộ ra cái cổ như tuyết trắng, lúc này bộ phim còn chưa kết thúc hoàn toàn, non xanh nước biếc trên màn chiếu chiết xạ ra màu sắc rực rỡ chiếu ở trên người cô, khiến cho da thịt của Vân Du bên trong bóng tối giống như ngọc thạch phát ra ánh sáng ôn hòa.

Vân Du và Thanh Thanh thực giống nhau, nhưng khí chất hoàn toàn khác.

Cái loại ý nhị cổ điển này, tỏa ra bên ngoài là sự ôn nhã dịu dàng, trên người Thanh Thanh một chút cũng không có. Sở Vân Thâm khẽ hôn lên má cô như chuồn chuồn lướt nước, sau đó lại ngồi nghiêm chỉnh, bộ phim đã kết thúc, ánh đèn chợt sáng lên, hắn nhìn thấy Vân Du không thích ứng kịp phải duỗi tay che ở trên trán.

Sở Vân Thâm cười nhẹ một tiếng, bàn tay rộng lớn duỗi ra trùm lên mắt cô.

Hắn có thể cảm giác được mí mắt cô khẽ động, lông mi giống như bàn chải quét nhẹ trong lòng bàn tay hắn, loại cảm giác này khiến lòng bàn tay hắn trở nên nóng bỏng, mà trong lòng cũng như có một con kiến nhỏ đang bò loạn.

Tuy rằng đối phương là một yêu tinh, còn cố tình có bộ dạng giống như Thanh Thanh, nhưng hắn vẫn không thế nào chán ghét cô, thời điểm ở cùng Vân Du, hắn còn cảm thấy rất thoải mái. Sở Vân Thâm yên lặng nghĩ. Nhưng đúng lúc này, lòng bàn tay hắn lại chạm đến nước mắt nóng bỏng, Sở

Vân Thâm thu tay lại, nhìn thấy trong hốc mắt Vân Du nước mắt rơi như mưa, giống như thủy triều trào lên.

“Du Du, em làm sao vậy?”

“Ta, chỉ là ta quá vui mừng.” Cô không khống chế được tâm tư của mình, không khống chế được nước mắt trào ra, thanh âm khóc thút thít đứt quãng, nghe như là tiếng kêu của một loại côn trùng.

Sở Vân Thâm vốn đang lo lắng, nhưng đến khi Vân Du ngẩng đầu, dùng ánh mắt như sương mù nhìn hắn, trong lòng hắn bỗng nhiên cười lạnh, yêu tinh này cũng không phải quá ngốc, khóc hoa lê đái vũ như thế, chính là muốn được hắn yêu thương mà thôi.

Hắn duỗi tay nâng Vân Du dậy, giọng nói lạnh đi rất nhiều, “Đi thôi.”

## 4. Chương 4

Trở lại bên trong xe, bộ dạng khóc lóc vừa nãy của Vân Du đã biến mất hoàn toàn. Cô vô cùng hưng phấn mà ngồi ở bên cạnh cửa xe, áp má vào cửa kính nhìn ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Thỉnh thoảng lại đặt ra một số nghi vấn hoặc sợ hãi than thở, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, giống như là thiếu nữ ngây thơ không rành thế sự.

“Tôi hơi mệt mỏi, em đừng làm ồn.” Sở Vân Thâm xoa xoa trán, vươn ra cánh kéo Vân Du đang ghé vào cửa sổ lại, để cô tựa vào vai hắn.Hắn chỉ không muốn nhìn cô ra vẻ ngây thơ như thế, bởi vì như vậy, cô ta càng giống Thanh Thanh. Điều này khiến hắn vô cùng khó chịu.

Đợi đến khi Vân Du im lặng tựa vào vai hắn, chóp mũi Sở Vân Thâm lại ngửi thấy một mùi hương thơm ngát thoang thoảng, không phải hương nước hoa, mà là một loại hương vị hắn không cách nào hình dung ra được, như là mùi cỏ non của một sáng mưa bụi, lại như hương hoa dại lặng lẽ nở trong sớm mai, hắn như đặt mình trong không gian non xanh nước biếc, nhìn mặt trời đang ló ra từ đỉnh núi ở phương xa, khiến những đám mây chung quanh phủ lên ráng màu.

Hắn cảm thấy thực thoải mái, cũng thực tâm an.

“Lão đại, đến rồi.” Nghe được giọng nói của tài xế, Sở Vân Thâm mới bừng tỉnh lại, hắn ngủ ở bên trong xe. Tình huống như vậy, trước kia chưa bao giờ xảy ra. Sở Vân Thâm là một người luôn luôn cảnh giác, hiện tại lại dựa vào một yêu tinh mà thiếp đi. Trên mặt mang theo ý cười, Sở Vân Thâm cúi xuống hôn trán Vân Du, “Em đúng là khiến người ta si mê, tôi lại có thể ngủ say như thế.”

Không biết cô ta thi triển yêu pháp gì, lại có thể khiến hắn đánh mất cảnh giác!

Sau khi về nhà, Sở Vân Thâm còn vài chuyện cần xử lý. Liền để Vân Du ở trong phòng xem phim truyền hình.

Trong gian phòng đó của cô có gắn máy theo dõi, Sở Vân Thâm lúc nào cũng có thể giám sát được hành động của Vân Du. Hai ngày trước, hắn chọn cho cô vài bộ phim tiên hiệp, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp… kết quả bây giờ Vân Du cũng bắt đầu chuyển sang xem phim tình cảm Hàn Quốc, thật sự là…… Lại giống Thanh Thanh.

Chẳng qua cô sẽ không khoanh chân ngồi trên sô pha, trong lòng ôm một đống đồ ăn vặt, trong tay còn kẹp một chồng giấy lau mặt giống Thanh Thanh. Vân Du chỉ ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, thỉnh thoảng cũng sẽ khóc, mi dài khẽ động, nước mắt liền rơi xuống, lăn trên khuôn mặt tạo thành một vệt dài ẩm ướt, nhưng mà giây tiếp theo sẽ biến mất sạch sẽ.

Sở Vân Thâm cẩn thận nhìn một lúc, phát hiện ra cô đang xem bộ phim Hàn Quốc – “49 ngày”, lần trước hắn đã cùng Thanh Thanh xem qua một chút, nội dung là nữ chính chết đi, linh hồn không nhớ vì lí do gì đó tiến hành một cuộc hành trình 49 ngày, trong những ngày đó nữ chính phải tìm được ba người thật sự rơi nước mắt vì mình mới có thể sống lại, đại khái chính là như vậy, hắn cũng không nhớ rõ lắm. (Bộ phim này hình như được chiếu trên TV rồi thì phải, hoặc mọi người có thể xem lại trên mạng, Leo không xem phim Hàn nên không rõ lắm.)

Hắn thật chán ghét yêu tinh này, bất cứ cái gì đều bắt chước Thanh Thanh, ngay cả xem phim cũng phải chọn bộ Thanh Thanh đã từng xem qua. Nghĩ đến đó, Sở Vân Thâm nhăn mày lại, trong ánh mắt có một chút tàn ác. Gần đây hắn vẫn sai đàn em đi mời Khai Quang Bồ Tát, còn tìm một số tài liệu về những người trừ yêu, tuy rằng hắn biết yêu tinh này sẽ không làm hại mình, có điều như vậy cũng không đảm bảo an toàn, hắn muốn nắm quyền chủ động ở trong tay.

Đúng lúc này, từ máy theo dõi hắn nhìn đến, Vân Du bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con ngươi đen bóng, đồng tử sâu không lường được, ngâm ở trong lớp nước mắt trong suốt, đôi mắt ngập nước.Trong nháy mắt đó, tim hắn như bị kiềm hãm, tiếp theo là một chút bối rối.

Cô ta nhìn thấy máy theo dõi rồi sao? Máy theo dõi trong gian phòng đó được giấu rất kín, lúc trước hắn cũng không lo bị phát hiện, dù có phát hiện thì yêu tinh kia cũng sẽ không biết là vật gì, nhưng hiện tại thấy tình huống này, cô ta phát hiện ra rồi sao?

Lại thấy cô ta quay mặt đi, với tay trêu đùa con gấu bông trên giường, Sở Vân Thâm mới nhẹ nhàng thở ra, hắn suy nghĩ nhiều quá rồi.

Sở Vân Thâm nhận vài cuộc điện thoại, nghe đàn em báo cáo công tác mất hơn hai tiếng đồng hồ. Lúc này, trời đã tối.

Hắn xoa xoa trán, tầm mắt dừng lại trên màn hình theo dõi.

Vân Du chưa ngủ, cô đang thêu thứ gì đó, cô cúi đầu ngồi ở chỗ kia, búi tóc đã tản ra, tóc dài tùy ý rối tung ở sau lưng, đen như mực, càng nổi bật lên làn da trắng như bạch ngọc.

Động tác của cô rất nhanh, bộ dạng may vá thành thạo khiến người ta có cảm giác cô như là tiên tử đi ra từ trong bức họa cổ. Lúc này, Sở Vân Thâm đột nhiên rất chờ mong, cô thêu cái gì, chắc là đưa cho hắn đi.

Hắn thậm chí có chút ngốc nghếch muốn thấy rõ đó là thứ gì, kết quả ý thức được hành động của mình, trên mặt Sở Vân Thâm lại nổi lên âm trầm, hắn từ từ tựa lưng vào ghế, chậm rãi bình phục cảm xúc.

Yêu vật quả nhiên là yêu vật……Vô hình mà có thể mê hoặc lòng người, để người khó lòng phòng bị.

## 5. Chương 5

Sở Vân Thâm muốn nhanh chóng giải quyết đối thủ. Tình trạng hắc bang sống mái với nhau đã chấm dứt, địa bàn làm ăn cũng đã được hắn thu thập toàn diện, nhưng lão đại của đối phương là Trương Toàn vẫn còn sống, không biết trốn ở địa phương nào, mà tủ bảo hiểm không có mật mã cũng không thể mở được, nếu phá thì tủ thì nó sẽ phát nổ. Trương Toàn còn sống, chính là uy hiếp đối với hắn.Sở Vân Thâm hi vọng có thể dựa vào Vân Du mà tìm ra người. Hắn không muốn ở thế bị động ngày ngày chờ đợi.

Sáng sớm hôm sau, Sở Vân Thâm đi vào phòng của Vân Du. Sau khi hắn đi vào phát hiện cô đang ngủ trên ghế sô pha, tóc dài thả ra, cuộn mình thành một hình tròn, thoạt nhìn thật nhỏ xinh đáng yêu.

Thái dương hắn lại nổi lên gân xanh, yêu tinh này, không có lúc nào không bắt chước Thanh Thanh!

Tuy rằng thường dùng máy theo dõi để quan sát phòng này, nhưng trên thực tế, hắn không có thường xuyên tiến vào.Bởi vì Sở Vân Thâm không thích cùng Vân Du tiếp xúc nhiều, hắn có thể làm ra vẻ dịu dàng âu yếm hôn má và trán cô, ôm eo của cô, nhưng trên thực tế đây đã là cực hạn hắn có thể chịu đựng, hắn không muốn cùng cô tiếp xúc nhiều hơn nữa.Mặc kệ hiện tại cô ta có mê người bao nhiêu, chung quy vẫn chỉ là một con côn trùng……

Sở Vân Thâm không có lập tức đánh thức Vân Du. Hắn lẳng lặng đánh giá phòng này, nếu là Thanh Thanh, lúc này, toàn bộ phòng nhất định sẽ bẩn loạn vô cùng, trên mặt đất nơi nơi sẽ là giấy lau mặt, chỗ chỗ sẽ là vỏ túi thức ăn, nhưng hiện tại, phòng rất sạch sẽ, nếu không phải trên ghế sô pha có người nằm, Sở Vân Thâm sẽ nghĩ trong phòng không có ai ở.

Cô ta không có lưu lại bất cứ dấu vết nào ở đây, chỗ nào cũng sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Rõ ràng biết trên sàn có thảm, nhưng Sở Vân Thâm vẫn rón rén đi về phía trước, hắn nhìn thấy trên vách có một bộ lịch treo tường, mà lúc này, trên lịch treo tường kia bị vẽ mấy cái vòng tròn màu đỏ.

Số 7,8,9,10 đều bị khoanh tròn. Số 7 chính là ngày cô ta xuất hiện, Sở Vân

Thâm thoáng cười, chẳng lẽ ngày hôm qua đi xem phim truyền hình cho nên học được linh cảm. Có điều, cô ta tìm được bút đỏ ở chỗ nào.

Sở Vân Thâm theo bản năng tiến gần đến chỗ lịch treo tường, chóp mũi ngửi được một hương vị quen thuộc, giống như là hương cỏ xanh. Sẽ không phải là máu chứ?

Nghĩ đến đó, Sở Vân Thâm cảm thấy lòng mình phát lạnh.“Vân Thâm, chàng đến rồi sao?” Đột nhiên nghe thấy giọng nói vang lên, thân mình Sở Vân Thâm khẽ run.

Kết quả đối phương lại nở một nụ cười, “Vân Thâm, chàng sợ hãi ta sao?”

Sở Vân Thâm còn chưa kịp nói chuyện, đã cảm nhận được thân thể của cô dán đến, từ phía sau ôm chặt eo hắn.

Cả người Sở Vân Thâm cứng lại, hắn hơi hối hận mình đã tiến vào căn phòng này.

“Du Du.” Hắn duỗi tay nắm lấy đôi tay đang ôm chặt eo hắn, giọng nói trầm thấp khàn khàn, “Em có thể giúp tôi được không?”

“Chuyện gì?”

Sở Vân Thâm xoay người, chậm rãi nói từng từ một: “Có người muốn giết tôi.”

“Hắn cùng đàn em đang lẩn trốn ở nơi nào đó, bọn họ trong tối, tôi ngoài sáng, khó lòng phòng bị.” Sở Vân Thâm nhìn về phía Vân Du, “Có biện pháp gì không?”

Vân Du nhăn mi lại.

Sở Vân Thâm bỗng nhiên phát hiện, điểm duy nhất Vân Du và Thanh Thanh không giống nhau, đại khái chính là ở đôi lông mày. Đôi mày của Vân Du xanh đen như núi xa, khi nhíu lại, khiến hắn không kìm lòng được muốn duỗi tay thay cô vuốt lên.

“Chàng có vật gì của kẻ đó không, nếu có hơi thở của hắn, có lẽ em có thể thử một lần.” Vân Du nghĩ nghĩ nói.

Nghe nói như thế, Sở Vân Thâm bỗng nhiên vui vẻ.

Hắn trầm giọng đáp: “Có!”

## 6. Chương 6

Căn cứ vào vật tùy thân của đối thủ Trương Toàn một mất một còn, dưới sự trợ giúp của Vân Du, đám người Sở Vân Thâm tìm được đến nơi ẩn thân của đối phương.

Sở Vân Thâm chỉ dẫn theo hai tâm phúc, hắn cũng không lo lắng cho an toàn của mình. Bởi vì có yêu tinh Vân Du đao thương bất nhập bên người, cho nên hắn không sợ hãi.

Toàn bộ đám người Trương Toàn bị dồn vào chân tường nên điên cuồng công kích, Sở Vân Thâm để Vân Du che chắn ở phía trước, chặn công kích của đạn sung cho hắn. Hai tâm phúc của hắn đã biết thân phận của Vân Du, tuy rằng giật mình nhưng cũng không quá sợ hãi, mà Trương Toàn bên kia lại như phát điên, cho rằng đụng vào quỷ.

Đợi đến khi tiến vào trong phòng, Vân Du lại thi pháp khiến thời gian đình trệ. Sở Vân Thâm hơi ngạc nhiên, vì sao lúc trước cô không sử dụng yêu thuật này, nhưng mặc kệ như thế nào, mục đích của hắn cũng đã đạt được.

Sau khi thời gian ngừng lại, Sở Vân Thâm chuẩn bị kêu hai tâm phúc đến trói Trương Toàn lại, những kẻ còn lại giết chết toàn bộ, không nghĩ tới hai tâm phúc của hắn cũng dừng hình tại chỗ, có thể động chỉ có hắn cùng Vân Du.

Tuy rằng trong lòng không quá vừa lòng nhưng Sở Vân Thâm không nói thêm gì, động tác của hắn rất nhanh giết chết sáu người bên đối phương, đang muốn đi bắt Trương Toàn, đột nhiên phát hiện, thời gian ngừng lại đã hết.

Lần trước không phải có hai mươi giây sao?

Chẳng lẽ là Vân Du cảm thấy hắn quá máu lạnh? Hiện tại trong tay Sở Vân Thâm đầy máu, trong đầu hắn chợt lóe ý nghĩ này, sau đó khóe miệng cong lên, phát ra một nụ cười lạnh.

Hắn thế này có là gì, mạng người chết trong tay Trương Toàn so với hắn hơn nhiều lắm.

Mà một yêu tinh, chỉ sợ cũng không khá hơn là bao.

“Các ngươi……” Trương Toàn nhìn thấy đàn em của mình toàn bộ chết hết, khóe mắt hắn như muốn nứt ra, vẻ mặt vô cùng điên cuồng.

……Mọi chuyện sau đó xử lý thật rất nhanh, thần trí Trương Toàn bị sụp đổ, những thông tin cần thiết cũng rất nhanh đã moi được, vốn lão đại hắc bang oai phong một cõi khiến người nghe thấy tên đã sợ mất mật, hiện tại lại bị dọa điên rồi.

Sở Vân Thâm cảm thấy năng lực của chính mình rất mạnh, ít nhất, so với Trương Toàn còn mạnh hơn, cho nên, hắn mới là người thắng cuộc.

Thưởng thức rượu đỏ, tâm tình của Sở Vân Thâm vô cùng tốt.

Cho đến tận khi hắn nhận được một cuộc điện thoại.

“Sở Vân Thâm, gần đây anh không đến thăm em!” Giọng nói như quả ớt nhỏ truyền đến, nụ cười trên mặt Sở Vân Thâm cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn máy theo dõi, thấy Vân Du vẫn đang chăm chú xem phim truyền hình, mới hơi chút yên lòng.

Lúc trước đã phái người đi chăm sóc Thanh Thanh, cũng nói cho cô không được liên hệ với hắn, nhưng hiện tại chuyện của Trương Toàn đã được xử lý hoàn tất, không ai còn dám ra tay với người của hắn nữa, cho nên đám đàn em không tiếp tục gạt Thanh Thanh nữa.

Sở Vân Thâm cầm di động đứng ra ban công, “Gần đây anh bề bộn nhiều việc, mọi chuyện vừa mới xử lý xong.”

“Vâng, Lisa cũng nói với em như vậy, nhưng anh xử lý xong rồi, tại sao không đến thăm em? Anh ghét bỏ em rồi sao?” Sở Vân Thâm nhớn mày, giọng nói cưng chiều: “Sao có thể như vậy, lát nữa anh sẽ đến thăm em.”

“Không, bây giờ anh đừng tới!” Thanh Thanh lại gào to nói.

Lần trước cô bị thương ở mặt, đã giải phẫu chỉnh dung, hắn tin tưởng sẽ không lưu lại một vết sẹo nào.

“Em còn chưa có tháo băng.” Trong giọng nói của Thanh Thanh mang theo tiếng khóc nức nở, “Anh sẽ không ghét bỏ em chứ……”

“Dù thế nào, mặc kệ em trở thành bộ dáng gì, anh cũng chỉ yêu một mình em.”

Sở Vân Thâm đi đến trước cửa phòng Vân Du, nhẹ nhàng gõ cửa. Vân Du rất nhanh đã chạy ra mở cửa, cô mặc một cái váy ngủ, chân trần, tóc rối tung sau người, ánh trăng ở phía sau lưng cô bên ngoài cửa sổ tạo nên một mảnh ánh sáng dịu nhẹ, còn cô như tiên tử đi ra từ trong ánh trăng.

Không biết có phải ảo giác hay không, hắn thấy dưới ánh trăng tóc cô như có vài sợi bạc.

“Có chuyện sao?”

Không biết vì sao, Sở Vân Thâm lại không dám nhìn thẳng cô. Tầm mắt hắn lướt qua Vân Du, nhìn về phía sau, nơi đối diện với cửa phòng, có thể nhìn thấy bộ lịch treo tường kia. Hiện tại, vòng tròn màu đỏ lại nhiều một cái.

7,8,9,10,11……

Nghĩ nghĩ, Sở Vân Thâm nói: “Ngày mai tôi sẽ mua cho em mua một bút đỏ.”

Hắn cúi xuống, hôn lên trán Vân Du một cái, “Tối nay tôi còn có chuyện quan trọng phải xử lý, sẽ rời khỏi đây, chắc là ngày mai mới có thể trở về.”

Hắn hơi lo lắng, sợ Vân Du sẽ không buông tha mà đòi theo hắn. Nhưng cô chỉ gật gật đầu, giọng nói giống như ngọc thạch va vào nhau.

“Được, chàng chú ý an toàn.” Cô đột nhiên vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ âu phục của hắn, động tác thật cẩn thận, bên trong con ngươi tràn ngập thâm tình.

Đôi tay trắng nõn, như bóp thật chặt yết hầu hắn, như cuốn lấy tâm hắn.

Sở Vân Thâm sợ hãi lui về phía sau hai bước, rồi mới ý thức được động tác luống cuống của mình, cười cười một chút, “Du Du muốn quà gì, tôi mua cho em.”

Vân Du lắc lắc đầu, “Sớm trở về là tốt rồi.”

Sở Vân Thâm gật gật đầu, xoay người vội vàng rời đi.

## 7. Chương 7

“Vân Thâm, anh hết bận rồi sao?” Thanh Thanh cầm điện thoại di động trong tay, mắt lạnh nhìn Sở Vân Thâm. Cô quăng cái điện thoại về phía Sở Vân Thâm, “Nữ nhân này là ai?” Cô lúc trước không lên mạng, hiện tại dùng di động lên mạng, đăng nhập QQ, lại thấy bạn học đăng lên tin tức.

Nói chúc mừng với cô, cô thật biết che giấu.

Bạn học còn đăng lên một tấm ảnh chụp, là Sở Vân Thâm cùng cô gái có dung mạo rất giống Thanh Thanh, sóng vai đứng ở cửa khách sạn. Lúc trước, Sở Vân Thâm luôn giấu ngầm Thanh Thanh, hắn chưa bao giờ mang cô đến tham dự những hoạt động thế này. Cho nên sau khi bạn học nhìn thấy, vội vã chúc mừng cô.

……

Thanh Thanh cũng từng suy nghĩ, tại sao Sở Vân Thâm lại yêu cô như vậy, dễ dàng tha thứ hết thảy mọi xấu tính của cô. Tuy rằng bộ dạng của mình rất được, nhưng Sở Vân Thâm có thân phận gì, bên người hắn thiếu nữ nhân xinh đẹp sao?

Thanh Thanh đã có lần suy đoán, cô có thể là thế thân của ai đó hay không, nhưng mặc kệ tính tình cô có ngang ngạnh thế nào chăng nữa Sở Vân Thâm vẫn luôn bao dung cô, đây không phải là đãi ngộ mà một thế thân có thể được hưởng.

Cho tới khi nhìn thấy nữ nhân kia. Cả người Thanh Thanh lạnh run lên, băng vải trên mặt còn chưa có tháo xuống, nhưng đôi mắt bên trong đã ướt lệ.

Sở Vân Thâm trầm ngâm một chút nói: “Cô ta chỉ là một thế thân.” Hắn ôm lấy Thanh Thanh, “Anh không hi vọng em lại bị thương tổn thêm chút nào nữa.”

……

Hắn dỗ dành Thanh Thanh một đêm, đến nửa đêm, hai người ôm nhau ngủ.

Ngày hôm sau, Sở Vân Thâm cùng Thanh Thanh cùng đi tháo băng, hắn lại một lần nữa thấp giọng an ủi, đôi tay to lớn nắm chặt tay cô.

Nhìn vải băng một vòng lại một vòng được mở ra, Sở Vân Thâm bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có một cảm xúc vô cùng kỳ lạ, vừa chua xót lại chát chát, khiến hắn như ngâm mình trong tâm trạng phức tạp.

Trên mặt Thanh Thanh bị thương, cho nên tiến hành phẫu thuật ở bệnh viện của hắn.

Giải phẫu tiến hành thật sự thành công.

Hiện tại khuôn mặt Thanh Thanh so với lúc trước càng thêm hoàn mỹ, kỳ thật hắn đã hứa dù cô có trở nên như thế nào, vẫn sẽ đối xử với cô như trước, nhưng hiện tại, hắn có thể nhìn ra từng điểm khác biệt trên khuôn mặt kia.

Khuôn mặt dường như đã được gọt qua, trở nên thon gọn hơn, mũi cũng được nâng cao thêm một ít.

Sở Vân Thâm cảm thấy vô cùng khó chịu, trong ánh mắt hắn lộ ra thần sắc không kiên nhẫn.

“Sở Vân Thâm, Sở Vân Thâm, anh ngây ngốc gì đó?” Thanh Thanh mất hứng nhìn hắn, “Hiện tại em trở trở nên khó coi sao?”

“Không, Thanh Thanh ở trong lòng anh là xinh đẹp nhất.”

“Bây giờ mọi chuyện đã xong, nữ nhân kia cũng nên đuổi đi thôi!” Thanh Thanh nói: “Em không muốn nhìn thấy cô ta.” Cô đứng lên, “Em muốn về nhà anh.”

Thấy Sở Vân Thâm không lập tức đáp ứng, Thanh Thanh lại nói: “Chẳng lẽ anh giấu cô ta ở trong nhà?” Hai mắt cô trừng lớn như viên đạn, con ngươi như muốn phun ra lửa.

Lúc trước Sở Vân Thâm không đồng ý để cô chuyển đến ở nhà anh, hiện tại lại để cho nữ nhân kia đi vào?!

“Đương nhiên là không, đi thôi!” Sở Vân Thâm quay sang nháy mắt với thư ký, tự nhiên hắn sẽ biết cách sắp xếp hết thảy. Có điều trong lòng Sở Vân Thâm vẫn bất an, Vân Du không phải nữ nhân bình thường, mà là yêu tinh, nếu cô ta gây náo loạn, nghĩ đến đó, hắn lại nhớ tới hôm qua đàn em thông báo nói đã tìm được hai pháp khí, Sở Vân Thâm lập tức gọi điện thoại, để cho bọn họ đem hai món đồ ấy lại đây, mặc kệ hữu dụng hay không, tóm lại là vẫn có thể giúp an tâm một chút.

## 8. Chương 8

Khi trở về nhà, Vân Du đã bị mang đi.

Thanh Thanh giống như chó nhỏ tra xét khắp nơi, cuối cùng không phát hiện ra dấu vết nào mới an lòng. Nhưng đến khi vào trong phòng Vân Du từng ở, bỗng nhiên nói: “Tại sao lịch treo tường này lại bị khoanh tròn thế này?”

Sở Vân Thâm mặt không đổi sắc trả lời, “Bởi vì chúng ta có từng ấy ngày không được găp nhau.”

7,8,9,10,11……

May mắn hôm nay Vân Du không có khoanh thêm.

Nhưng, không phải cô ta là chờ hắn mua bút đỏ về chứ? Trong lòng Sở Vân Thâm nao nao, hắn đã quên mua bút rồi. Sở Vân Thâm gọi điện thoại cho thư ký, muốn hắn mua một cây bút đỏ về đây.

Không nghĩ tới gọi điện thoại đến, thư ký lại nôn nóng hội báo, “Vân Du mất tích!”

Bọn họ vốn mang Vân Du đi, không nghĩ tới nửa đường người này lại biến mất.

Trong lòng Sở Vân Thâm căng thẳng, cảm thấy cả người phát lạnh.

“Mua bút đỏ làm cái gì?” Lúc này Thanh Thanh bỗng nhiên tiến lại hỏi.“Bởi vì anh muốn đánh dấu lịch treo tường.” Sở Vân Thâm không yên lòng trả lời. Hiện tại cho dù hắn có chạy đến nơi nào, Vân Du đều có thể tìm thấy hắn.

Mà Vân Du sẽ không ngốc nghếch giống Thanh Thanh, cô ta nhất định sẽ biết Thanh Thanh xuất hiện ở đây.

Hiện tại hẳn nên làm gì? Sờ vào bùa chú và một cây trâm làm từ gỗ đào ở trong túi, Sở Vân Thâm vẫn cảm thấy không an lòng, hắn không nghĩ những vật này có thể đối phó được với yêu tinh.

Nhưng có lẽ miếng hổ phách kia có thể?

Lúc trước hắn giữ lại miếng hổ phách đó, vốn muốn đưa đến sở nghiên cứu, nhưng sau khi gặp yêu tinh Vân Du, lại có nhiều chuyện như vậy cần xử lý, hắn liền quên mất. Lúc này Sở Vân Thâm mở chiếc hộp kia ra, nhìn thấy nhựa thông bên trong đã khôi phục lại hình dáng của khối hổ phách như trước, chẳng qua bên trong đã không còn xác côn trùng nữa.

“Em đã trở về đây anh còn đánh dấu làm cái gì? Sở Vân Thâm, em yêu anh.”

Thanh Thanh kiễng mũi chân muốn hôn hắn, dùng thân thể của của mình mời mọc hắn, nhưng không nghĩ rằng, Sở Vân Thâm cự tuyệt cô.

“Thanh Thanh, anh rất mệt.”

Thanh Thanh cắn chặt môi, hừ một tiếng, vọt vào trong phòng đóng mạnh cửa, trước đây những lúc thế này, Sở Vân Thâm sẽ ngoan ngoãn chạy theo dỗ dành cô, nhưng mà lúc này, hai chân hắn như cắm rễ trên mặt đất, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn chậm rãi xê dịch thân mình đến ghế sô pha, lẳng lặng ngồi xuống.

Hắn đang chờ đợi, chờ đợi Vân Du đi đến chất vấn, trong đầu hắn đã nghĩ được lý do thỏa đáng, nghĩ tới rất nhiều phương pháp ứng phó, yêu tinh kia thương hắn, cho nên sẽ không có vấn đề gì.

Cô ta cũng sẽ nghe lời, sẽ không thương tổn Thanh Thanh, nhất định sẽ không. Trong đầu hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng lại thành một đống mờ mịt.

Gió đêm thực lạnh, hắn lẳng lặng ngồi ở chỗ kia châm một điếu thuốc, sương khói mông lung, trong đầu thứ gì cũng biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt của Vân Du.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đó là Vân Du, mà không phải Thanh Thanh.

## 9. Chương 9

Hắn một đêm không ngủ, ngồi ở trên ghế sô pha đến tận hừng đông.

Vân Du vẫn không xuất hiện, Sở Vân Thâm bắt đầu hoảng hốt. Cô ta có thể biến mất luôn hay không?

Sở Vân Thâm đứng lên, khi đi đến cổng lớn, lại nghe được giọng nói của Thanh Thanh, “Anh muốn đi đâu?”

Hắn quay đầu, thấy khuôn mặt kia, cảm giác hết sức xa lạ.

Sở Vân Thâm phái người tìm kiếm ở nơi Vân Du biến mất, cả một ngày đêm vẫn không có chút tin tức nào, hắn lái xe ở trên đường tìm kiếm, trong lòng rối loạn tột độ.

Ngã tư đường, đèn xanh sáng lên, Sở Vân Thâm vẫn không phản ứng, xe phía sau bắt đầu ấn còi thúc giục, Sở Vân Thâm mới thanh tỉnh lại, rồ mạnh ga lao đi.

Trong một khắc đó, hắn đột nhiên nghĩ tới một chỗ.

Từ đường Sở gia ở ngoại ô, cách thành thị bốn tiếng đồng hồ đi xe. Hắn có trực giác, Vân Du hiện tại đang ở chỗ này.

Từ đường Sở gia ở ngoại ô, rộng mười mẫu, bên ngoài là hàng rào bằng hoa Ngọc Lan, bên trong lại có một hồ nước rất lớn, sau khi đi qua hồ nước, mới đến từ đường Sở gia.

Thời điểm hắn đến đây đã là hoàng hôn.

Ánh tà dương như máu, khiến cho vài đóa Ngọc Lan trắng nở rộ nhiễm sắc hồng ảm đạm, lòng hắn cũng trở nên nặng trịch.

Hắn đi vào bên trong, lập tức nhìn thấy một bóng người đang quỳ ở trên bồ đoàn.

Vân Du thật sự ở nơi này.

“Du Du.” Sở Vân Thâm cất tiếng gọi rất nhẹ, không biết vì sao, hắn rất sợ kinh động đến cô. Vân Du quay đầu lại, cười nhẹ với hắn.

Chỉ là lúc này, cô không hứng phấn chạy lại, gọi Vân Thâm nữa.

Sở Vân Thâm bước từng bước lại gần, nhưng khi cách Vân Du khoảng hai mét, hắn lại không thể bước thêm nữa.

“Du Du.”

Vân Du đã quay đầu đi, giọng nói của cô như có như không, khiến Sở Vân Thâm cảm giác chính mình không cùng chung một thế giới với cô, cô ở một bầu trời khác biệt hoàn toàn.

“Ngươi đừng lại đây, ta muốn ở cùng hắn trong chốc lát.”

Hắn? Hắn là ai?

Ngực Sở Vân Thâm bỗng nhiên đau đớn, hắn tiến thêm một chút, nghiêng mặt nhìn lại, Vân Du đang ôm một khối bài vị trong lòng!

Sở Vân Thâm nhìn lên linh đường nơi đặt các bài vị, có một khối bài vị còn thiếu đó chính là bài vị lão tổ tông của Sở gia, tên gọi Sở Trầm Giang, tự Vân Thâm.

Tầm mắt Sở Vân Thâm bỗng trở nên hoảng hốt, hắn cảm thấy đầu mình choáng váng mắt hoa lên, thân thể từ từ ngã xuống, sau gáy bị đâm sinh đau, đưa tay sờ sờ, đúng là đầy máu tươi. Đây là do yêu tinh kia làm sao? Trong lòng Sở Vân Thâm đột nhiên vô cùng tức giận, hắn quên mắt rằng yêu vật này có thể giết người vô hình thế mà chính mình vừa nãy còn lo lắng cho cô ta như vậy, hoặc là cho dù hắn có ngã sấp xuống, cô ta cũng sẽ không quay đầu lại.

Sở Vân Thâm hít thở sâu, sau khi đứng lên, móc lấy trâm gỗ từ trong túi ra, một bàn tay khác cũng nắm chặt lấy miếng hổ phách. Hắn phát hiện ra, chính mình thật sự có thể tới gần Du Vân.

Vừa rồi vẫn còn bị ngăn cản, bây giờ lại có thể đến gần nguyên nhân là trâm gỗ hay do khối hổ phách? Hiện tại, hắn nên xử lý yêu tinh này như thế nào?

Khi hắn đang tiến đến, thì Vân Du đã đứng lên, khẽ nâng người lên cao, đem khối bài vị kia đặt về chỗ cũ.

Sau đó cô rơi xuống, đối diện nhìn Sở Vân Thâm nói: “Cám ơn ngươi mấy ngày nay đã chiếu cố cho ta.”

Vân Du hành lễ với hắn, “Đa tạ.”

Hắn là chuyển thế của Vân Thâm, nhưng chung quy hắn vẫn không phải Vân Thâm thực sự.

Vân Du hiện tại rất hối hận, hối hận lúc trước đã đáp ứng đề nghị kia. Cô xoay người rời khỏi từ đường, khi lướt qua người Sở Vân Thâm, lại bị hắn nắm chặt cổ tay.

“Em đi đâu?” Hai mắt hắn đỏ bừng, trong ánh mắt nổi lên sự tức giận vô cùng, “Em còn muốn đi chỗ nào? Chỗ nào cũng không được đi!”

Tay Vân Du rất lạnh, lạnh như tượng băng. Sở Vân Thâm còn chưa kịp đau lòng, đã cảm giác trên tay trống trơn, cổ tay hắn đang nắm lấy như là hóa thành một cơn gió, chạy trốn khỏi đầu ngón tay của hắn.

## 10. Chương 10

Ánh trăng từ phía Tây chiếu rọi xuống. Vân Du đứng ở bên cạnh hồ nước, trên người cô là bộ quần áo cổ trang lúc cô đến thế giới này, gió nhẹ phất lên, tay áo tung bay, phất phơ theo chiều gió.

Trên tóc cô bỗng nhiên có rất nhiều sợi bạc, đến cùng là đã rảy ra chuyện gì?

“Vân Du! Em muốn làm gì!”

Nhìn thấy Vân Du đứng ở bên cạnh hồ nước, Sở Vân Thâm không hiểu vì sao lại vô cùng hoảng hốt. Cô quay đầu cười thoáng với hắn, thân hình càng lúc càng mờ nhạt.

“Chuyện ta hối hận chính nhất là lúc trước đáp ứng Vân Thâm phong ấn ở bên trong hổ phách, vốn ta còn có thể cùng hắn làm bạn bảy ngày, ta yêuhắn, hắn cũng yêu ta.”

“Bảy trăm năm sau, ta còn là ta, nhưng ngươi không phải là hắn.”

Giọng nói kia nhạt như khói xanh, rõ ràng nghe vào tai lại không hiểu gì, nhưng khiến tâm Sở Vân Thâm như bị đao cắt.

Trong đầu Sở Vân Thâm vang lên một câu.

“Ta là phù du.”

Phù du trưởng thành bộ dạng rất uyển chuyển, thể sắc lịch sự tao nhã,thường tại sinh sống ở những dòng suối, tuổi thọ của chúng rất ngắn, thành ngữ sáng sinh chiều chết bởi vậy mà đến.

Phù du trưởng thành, sống nhiều nhất không quá bảy ngày.

Nghĩ đến dấu hiệu trên lịch treo tường, nghĩ đến khi cô xem phim truyền hình “49 ngày”, trong lòng Sở Vân Thâm vô cùng hoảng hốt. Hắn, hắn dường như hiểu ra chuyện gì đó.

……

Điều hắn suy nghĩ, thật sự biến thành hiện thực.

“Du Du!”

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, bóng dáng kia cuối cùng biến mất, đổ xuống thành dải ánh trăng màu bạc mà đầu ngón tay không thể chạm vào.Sở Vân Thâm nhìn đôi tay trống trơn của chính mình, không hề phát hiện, trên mặt đều là nước mắt. Vẻ mặt hắn hoảng hốt đi vào trong từ đường, quỳ xuống trên bồ đoàn.

Bên ngoài đột nhiên nổi lên một trận gió lớn, khiến cửa phòng loảng xoảng rung động. Ba một tiếng, một khối bài vị lăn xuống dưới, vừa vặn nện vào đầu Sở Vân Thâm.

Lúc trước hắn đã bị đâm vào gáy, bây giờ trán cũng bị đập chảy máu, rốt cuộc không thể chống đỡ nổi nữa, hắn té xỉu ra đất.

Sở Vân Thâm nằm mơ.

Trong mơ có một tiểu yêu tinh, nàng là Vân Du. Vân Du thành tinh do một giọt nước mắt của tiên nhân, mà cũng tại ngày đó, nàng gặp được Sở Trầm Giang lên núi hái thuốc.

Khi đó tuy rằng nàng có được hình người mà yêu tinh vô cùng mơ ước, nhưng cái gì cũng không hiểu, Sở Trầm Giang liền dạy nàng từng chút một, hai người ngày ngày ở cùng một chỗ rất vui vẻ, cảm giác vui vẻ hạnh phúc trong mộng, thậm chí còn lây cả sang Sở Vân Thâm.

Sau này, Vân Du trưởng thành. Khi nàng trưởng thành tính mạng chỉ giữ được trong bảy ngày.

Tiên nhân có thể rơi xuống một giọt lệ xoay chuyển nhân sinh của nàng, nhưng không thể thay đổi số mệnh nàng. Phù du nhỏ có thể sống bốn năm năm, nhưng phù du trưởng thành nhiều nhất chỉ có thể sống bảy ngày.Phù du cũng không có cách nào tu luyện thành tinh.

Chịu không nổi Sở Trầm Giang lấy cái chết để nhờ vả, không tiếc lấy mạng đổi mạng, vị tiên nhân kia đã nghĩ ra một biện pháp, đem Vân Du phong ấn lại, để thời gian sống của nàng dừng lại, sau này sẽ lại nghĩ biện pháp.

Vì sao tất cả mọi thế hệ của Sở gia đều học y thuật? Vì sao muốn nghiên cứu khoa học kéo dài sinh mệnh, vì sao muốn trường sinh bất lão?

Bởi vì, muốn cứu Vân Du.

## 11. Chương 11

Thời điểm Sở Vân Thâm tỉnh lại, đã nằm ở trên giường của bệnh viện, hắn xoa xoa trán, phát hiện trên đầu đầu mình quấn băng gạc.

Thanh Thanh đang nằm sấp bên giường hắn, lúc này còn chưa tỉnh.

Nhớ tới mộng cảnh kia, lại nghĩ tới Vân Du, Sở Vân Thâm bỗng nhiên nở nụ cười, hắn phát tiếng cười, lại là tiếng cười khàn khàn, nghe tê tâm liệt phế, khiến da đầu người run lên.

Thanh Thanh bừng tỉnh, bất mãn nói: “Sở Vân Thâm, anh cười cái gì, dọa chết người. Anh còn cười, không biết khiến em lo lắng lắm sao.”

Sở Vân Thâm che lấy ngực, nhưng vẫn không thể ngừng cười, nước mắt cũng không nhịn được mà rơi xuống. Vân Du là phù du, có thể khống chế nước, có thể đình trệ thời gian.

Pháp lực của nàng là từ giọt nước mắt của tiên nhân, cho nên, nàng cũng có bản lĩnh lớn nhất của tiên nhân, đó chính là nghe tâm. (kiểu như đọc được suy nghĩ của người khác.)

Nói cách khác, nàng cái gì cũng biết.

Khi hắn chê cười nàng ngu ngốc;

Khi hắn âm thầm tính toán xem làm thế nào có thể lợi dụng nàng tốt nhất;

Khi hắn tự cho mình là đúng, ngoài mặt cười đến dịu dàng, bên trong lại chán ghét tiếp xúc với nàng;

Khi hắn nói chính mình vô tội bao nhiêu, nói kẻ địch ác độc bao nhiêu;

Những ý nghĩ trong đầu hắn nàng đều biết, nàng đều biết hết.

Khi hắn muốn đi gặp Thanh Thanh, tính toán nên khống chế nàng như thế nào, khi đi mời người trừ yêu, nàng đều biết, nàng đều biết……

Hắn bỗng nhiên biết vì sao hắn lại đối với Thanh Thanh nhất kiến chung tình, liều mạng sủng cô yêu cô. Đó chính là duyên nợ của kiếp trước. Không phải nàng giống Thanh Thanh, mà bởi vì Thanh Thanh giống nàng.

Chỉ là, hiện tại đã quá chậm.

## 12. Chương 12

“Anh đối xử tàn nhẫn với em như vậy, có phải bởi vì nữ nhân kia hay không?”

“Anh không cần tiếp tục nói dối nữa, đây là thứ em tìm được trong phòng.” Thanh Thanh cầm ra một cái túi hương ném đến trên người Sở Vân Thâm, “Anh giải thích thứ này như thế nào?”

Tầm mắt Sở Vân Thâm dừng lại trên túi hương.

Hắn nhớ tới đêm đó, nàng ngồi trên sô pha thành thạo may vá, bốn phía yên tĩnh, tóc đen như mực, da như tuyết trắng, chìm đắm trong ánh trăng, tựa như một bức họa.

Sở Vân Thâm cầm túi hương ở trong tay, ngửi được hương cỏ xanh quen thuộc, trên mặt hiện ra một nụ cười thản nhiên.

Nếu thời gian có thể ngừng lại ở giây phút kia, thì tốt biết bao.

Du Du, bảy trăm năm sau, em vẫn là em, ta đã không phải ta.

Ta không phải đại phu năm đó cứu tế thế nhân, tâm ta đã mục nát từ lâu.

Mà em, đã thành tâm ma của ta.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ho-phach*