Đường Kiều Dạ Thoại

Table of Contents

# Đường Kiều Dạ Thoại

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Đường Kiều Dạ Thoại của tác giả Hughes Crux là câu chuyện về lần gặp mặt ngày xưa của họ, về kiếp trước cũng như những tình yêu mà họ đã giành cho nhau. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/duong-kieu-da-thoai*

## 1. Chương 1

Diểm Tĩnh năm thứ 2 tại Mãn Lạc Quốc. Đế vương mới đăng cơ nhanh chóng triệu tập hiền tài khắp cả nước. Ra chiếu chiêu binh kêu gọi trai tráng khỏe mạnh đầu quân nhập ngũ. Đế vương mới lên thật ra không phải thái tử đương triều mà là tam hoàng tử túc giữ ở biên thành - Túc Khúc Lạc.

Tiên hoàng khi xưa có sáu hoàng tử và hai công chúa. Trưởng công chúa Túc Lan Quỳnh đã xuất giá gả cho thái tử Phục Quốc được ba năm. Bát công chúa là em thân sinh của tam hoàng tử, cùng có mẫu phi là Tô quý phi.

Thái tử là con hoàng hậu cùng các hoàng tử khác đấu đến long trời lở đất, cuối cùng đều bỏ mạng. Tiên hoàng tuổi già sức yếu, chỉ có thể gọi tam hoàng tử may mắn không bị cuốn vào vòng tranh đấu từ biên thành trở về, nhận ngọc tỷ, đăng cơ.

Tam hoàng tử Túc Khúc Lạc từ nhỏ đã ham thích cung vũ, luôn tập võ cưỡi ngựa, học tập chiến quân một lòng muốn làm tướng quân bảo vệ quốc gia. Y chưa từng nghĩ sẽ tranh đoạt ngôi vị cùng hoàng huynh và hoàng đệ.

Từ lúc y ý thức được mình sẽ trở thành một trở ngại có thể bị huynh đệ loại bỏ, liền lập tức cầu xin phụ hoàng cho dẫn binh ra biên thành trấn giữ, tránh xa nơi hoàng cung không có tình thân này.

Tiên đế rất yêu thương đứa con này, cũng nhanh chóng hiểu được thâm ý bên trong, liền không hề do dự ban chiếu phong tướng cho Khúc Lạc. Sai dẫn ba vạn quân trấn giữ biên thành phía tây. Cứ thế liền đi một mạch đã được hơn 10 năm.

Khúc Lạc đăng cơ chưa được mấy ngày, Tiên Đế liền băng hà. Hoàng hậu khi ấy vì quá thương tâm cũng đi theo xuống suối vàng. Tiên Đế khi còn tại thế là một vị vua anh minh, được lòng dân chúng vì thế cả Mãn Lạc Quốc để tang khóc thương suốt ba ngày ba đêm.

Khúc Lạc ngồi bên án thư phê chuẩn tấu chương. Năm đó khi bước ra khỏi cổng thành y chưa từng nghĩ sẽ có ngày trở về gặp mẫu thân cùng hoàng muộn. Thật không ngờ nay trở về tất cả đã thay đổi. Cảnh còn người mất. Thế sự thật khó đoán.

## 2. Chương 2

Khúc Lạc có chút bất đắt dĩ, nhíu mày nhìn chồng tấu chương gần như có cùng một nội dung. Y từ lúc đăng cơ cũng đã được sáu năm, tuyển tú cũng đã làm, phi tần cũng đã nạp nhưng chiếc ghế hoàng hậu vẫn còn để trống. Quần thần trong triều ai ai cũng lo lắng không hiểu được ý vua nên chỉ có thể mặt dày nhắc khéo trong tấu chương. Khúc lạc cũng không phải là không muốn lập hậu chỉ là y nghĩ ngôi vị này chỉ có người phụ nữ có khí chất quốc nghi chi mẫu mới có thể ngồi được.

Hậu cung y cũng thấy, cung đấu, đấu mưu đấu trí đấu đủ cả chỉ vì một danh vị hoàng hậu này. Khúc Lạc, y đều mắt nhắm mắt mở làm lơ. Tâm cơ của bọn họ quá sâu, y thật sự không thích cũng không tình nguyện cho chúng nữ nhân này nắm quá nhiều quyền lực. Y có chút nhức đầu đặt bút viết. Từng nét phóng khoáng hiện ra trên giấy, đêm càng về khuya càng lạnh

~\*~\*~\*~\*~\*~\*

~Hôm nay là đêm trung thu, tam tiểu thư Tuyết Lan phủ thừa tướng cùng nha hoàn thân cận dạo chợ đèn ngắm hoa đăng. Đêm trung thu là dịp lễ cho con cháu thế gia tìm hiểu quen biết nhau. Nếu trai gái tâm đầu ý hợp có thể hôm sau trở về liền bàn chuyện cưới hỏi. Nhà thừa tướng không hề cưỡng ép chuyện cưới gả của con cháu, đều cho chúng tự do tìm người thương, được thì tiến tới hôn ước, không thì con cháu có phúc của con cháu.

Tam tiểu thư Tuyết Lan nay dã đến tuổi cập kê nên phu nhân liền cho nàng tham gia nhiều vào các dịp lễ như thế này. Đêm nay Tuyết Lan mặc một thân áo xanh nhạt như dòng suối, xinh đẹp yểu điệu nhưng không khoa trương. Hai chủ tớ nhìn ngắm khắp nơi đầy hoa đăng đủ sắc màu.

“Á…!”

“Nguy hiểm, cẩn thận!”

Từ đằng xa, một đám người đang rượt đuổi hướng đến chỗ Tuyết Lan. Không kịp phản ứng, nàng liền bị bọn họ đẩy ngã. Trong lúc nàng lo lắng sẽ chịu đựng đau đớn thì rơi vào vòng tay ấm áp của một người. Y đã chú ý nàng từ lúc nãy, y bị hấp dẫn bởi đôi mắt trong suốt không nhiễm khói bụi trần giang, như tiên nữ giáng trần, khuần khiết đến kinh ngạc.

Y không ngờ đời này có thể gặp được người con gái như thế. Chính sự thuần khiết của nàng làm y rung động không muốn rời. Khi thấy nàng bị đẩy, tâm y như hoảng hốt, lập tức muốn ôm chặt nàng, bảo vệ người con gái này khỏi tất cả.

Tuyết Lan có hơi bất ngờ cùng nhẹ nhõng, nàng không bị ngã là tốt rồi. Nàng ngước mắt theo bản năng, muốn nhìn rõ công tử đã cứu mình. Ngay ánh mắt đầu tiên nàng liền chấn động. Thật không ngờ người con trai trẻ tuổi trước mắt, lại có một khí chất vương giả mãnh liệt khó che giấu.

## 3. Chương 3

Nhìn người con gái trước mặt có chút ngơ ngác ngắm nhìn mình, Túc Khúc Lạc cảm thấy nàng thật đáng yêu. Y khẽ mỉm cười, nụ cười thật nhạt đến khó nhận ra. Từ lúc trở thành đế vương y đã trưởng thành hơn, nhưng lại mất đi sự nhu hòa vốn có của một con người.

Nhận thấy mình có chút thất lễ, Tuyết Lan liền đỏ mặt cúi thấp đầu, giọng nói nhẹ nhàng cảm tạ:

“Đa tạ công tử đã ra tay cứu tiểu nữ. Tiểu nữ Tuyết Lan, ơn này tất báo, xin hỏi quý danh công tử là gì?”

Túc Khúc Lạc không thấy rõ mặt nàng nhưng y nhận ra vành tai nàng đã bắt đầu nhiễm hồng. Nàng đang xấu hổ, y nghĩ, nhìn nàng như thế y rất muốn trêu ghẹo nhưng cuối cùng đành nén mong ước này xuống. Nếu không sẽ dọa nàng sợ, như vậy rất không tốt.

Phải kiềm nén cái sự hưng phấn của mình lại, giọng nói trầm ấp, “Cô nương, nàng không sao chứ? Cô nương không cần khách sáo. Tại hạ gọi là Khúc Lạc… Chi bằng cô nương có thể cùng tại hạ ngắm hoa đăng đêm nay được không?” Khúc Lạc ôn nhu dụ dỗ.

Tuyết Lan có chút bối rối, nghe y nói thì lập tức nhìn thẳng vào mắt y. Đôi mắt kinh ngạc lại mang vẻ ngây ngô đến ngọt lòng. Khuôn mặt nàng nóng lên, ngượng ngùng đáp ứng. Hai người sóng bước bên nhau, cùng đoàn tù tùng tiến về phía nơi thả hoa đăng.

Tuyết Lạc trò chuyện cùng nam nhân này thật vui vẻ, cứ như hai người đã là tri kỷ quen biết nhau lâu. Bên y, nàng cảm thấy rất an tâm, rất an toàn, cứ như dù cả thế giới này sụp đổ, y cũng có thể thay nàng chống đỡ tất cả.

Trong khoảnh khắc ấy, y cùng nàng đi trên con đường này, bên nhau chính là lẽ đương nhiên. Chính là họ sinh ra để thuộc về nhau, cho đến cuối cùng.

## 4. Chương 4

Tuyết Lan ngồi bên án thư ngẩn ngơ, không tin nổi. Đêm đó nàng và y ở bên nhau thật thoải mái, rồi y nhìn thẳng vào mắt nàng, chậm rãi cùng nghiêm túc mà nói:

“Tuyết Lan, từ lúc chạm mắt nàng, ta biết mình đã trầm luân, gả cho ta nhé, hãy cùng ta đi hết cuộc đời này, ta yêu nàng.”

Lúc đó nàng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi nàng chỉ có thể bật khóc ôm chầm lấy y. Y cũng thế sít chặt nàng vào lòng, như muốn khảm nàng vào thân thể mình, không bao giờ rời xa.

~\*~\*~\*~\*~\*~\*

~Hai ngày sau, Thái công công bên người hoàng thượng đến phủ Thừa Tướng. Thái công công không chậm trễ nói với Thừa Tướng:

“Mời gia quyến Thừa Tướng đại nhân, nhị tiểu thư Tuyết Lan ra tiếp chỉ.”

Tuyết Lan đang ở thư phòng thuê áo thì tiểu nha hoàn hớt hãi gõ cửa mời nàng đến “phòng khách” [Ta quên từ này cổ đại gọi là gì rồi, thứ lỗi a.]có người trong cung triệu kiến. Tuyết Lan đành nhanh chóng theo người đi qua. Đến nơi nàng hành lễ chào Thái công công, Thái công công cũng không nhiều lời, tuyên chỉ:

“Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế chiếu viết, nữ nhi Tuyết Lan phủ Thừa Tướng, nết na thùy mị, tam tòng tứ đức, hiền lương thục đức, nay được hoàng đế yêu mến, 10 ngày sau sẽ tổ chức đại hôn cùng hoàng đế. Tấn phong Hoàng Hậu. Khâm chỉ!”…

Nghe đến đây Tuyết Lan cũng kinh ngạc không kém gì phụ thân của nàng. Nàng còn đang tự hỏi người trong cung tìm nàng làm gì. Sau khi nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của phụ thân, nàng chợt nhớ đến Khúc Lạc từng hẹn ước với mình, liền hiểu ra y là hoàng đế. Khó trách nàng cảm nhận sự uy nghiêm mạnh mẽ từ y.

Lúc này Thừa Tướng đại nhân có chút mơ hồ, lão là một trung thần, lúc nào cũng vì quân vương mà bán mạng. Nay nghe tin con gái sẽ trở thành Hoàng Hậu thì không quá vui mừng mà có điều suy nghĩ. Lòng đế vương khó dò, lão cần hỏi chuyện cùng nhi nữ thật rõ.

Sau cùng, khi đã nghe hết câu chuyện, Thừa Tướng đành thở dài:

“Nếu con cùng Ngài là lưỡng tình tương duyệt thì ta cầu mong con hạnh phúc. Thâm cung mưu ma âm trầm, con phải luôn cẩn thận. Hãy nhớ nơi này luôn là nhà của con.”

## 5. Chương 5

Ngày đó, nàng trong lòng mong chờ cùng hồi hộp nên đã dậy rất sớm. Sau khi ăn sáng, đám nha hoàn lục tục mang vào rất nhiều thứ linh tinh do hoàng thượng ban cho, bắt đầu trang điểm cho nàng. Tất cả đều là đồ trang sức xa sỉ. Tuyết Lan cũng không có quá chú ý đến chúng vì bây giờ trong tâm trí nàng chỉ còn nghĩ đến Khúc Lạc.

Đêm trước khi nàng đang ngồi bên cửa sổ thư phòng tấu đàn, thì nghe tiếng sáo du dương hòa cùng tiếng đàn, Tuyết Lan có chút hoảng sợ nhưng vẫn cố trầm tĩnh đàn tiếp như không nghe thấy. Cơ thể nàng đã bán đứng nàng, trong khoảnh khắc, dây đàn đứt cắt vào ngón tay nàng, tạo ra một vệt máu chói mắt.

Khúc Lạc đang ở trên mái nhà thổi sáo liền lập tức nhảy xuống.

“Nàng không sao chứ?” Y có hoảng hốt nắm lấy bàn tay non mềm của nàng. Tay nàng thật nhỏ gầy. Y nhíu mày, trầm thấp nói một câu rồi cúi gần tay nàng, mút lấy vết thương.

“Thật không tốt.”

Tuyết Lan ngẩn ngơ nhìn người nam nhân trước mắt. Y chính là hoành đế cao quý, cũng chính là phu quân tương lai của nàng. Giờ đây y đang cúi mình trước nàng, ôn nhu nhẹ nhàng cầm lại vết thương nơi ngón tay nàng. Cảm xúc ướt át, mềm mại từ ngón tay làm nàng rung động. Tim nàng đập liên hồi, đầu óc trở nên mơ hồ.

Khúc Lạc khẽ ngắm nàng, môi mỏng nhếch nhẹ thỏa mãn. Y đứng lên, cúi gần khuôn mặt nàng. Nhận ra đôi mắt lưu ly xinh đẹp đã phủ sương, y ôn nhu chạm vào môi nàng. Hai cánh môi chạm nhẹ rồi lướt qua nhau, trước khi rời đi chiếc lưỡi tinh nghịch đã quét qua cánh đào nhỏ nhắn ấy. Làm nó càng thêm bóng bẩy, lấp lánh dưới ánh trăng.

Khúc Lạc đắc ý liếm khóe môi, ngắm nhìn thành quả của mình. Cảm giác mát lạnh trên làn môi nhanh chóng làm Tuyết Lan tỉnh táo. Đôi mắt nàng mở to, no tròn, tỏ vẻ ngạc nhiên, rồi như hiểu ra điều gì, nàng đỏ bừng mặt, hàng mi rũ xuống có ý trốn y. Chiêm ngưỡng sự ngại ngùng của nàng, y cười lớn. Tiếng cười trầm thấp mà ấm áp khiến cảnh đêm chìm vào say mê vô cùng.

## 6. Chương 6

Diểm Tĩnh mùa xuân năm thứ 9, Hoàng Hậu Tuyết Lan được phong hậu, ban thưởng một năm miễn thuế. Dân chúng vui mừng, nơi nơi chúc tụng. Hoàng Thượng an bài Hoàng Hậu trong cung điện của chính mình, mặc kệ lời khuyên ngăn của đám lão thần. Y cho rằng có quyền lực mà không thể làm được thứ mình muốn, thì quyền lực chỉ là đồ bỏ.

Cung điện Hoàng Thượng vốn đã rất nghiêm ngặt, nay lại càng rầm rộ hơn, đâu đâu cũng có cấm vệ quân đi tuần tra. Khúc Lạc muốn bảo vệ hết tất cả sự tinh khiết của nàng, ngăn chúng khỏi sự đen tối của tranh đấu hoàng tộc.

Từ trước đến giờ, điều gì y đã quyết thì sẽ không đổi ý, vì thế Tuyết Lan được bảo vệ tuyệt đối. Điều này làm đám phi tần nơi hậu cung càng căm ghét Hoàng Hậu nhưng chẳng thể làm gì, chỉ có cách xúi giục người thân chống đối.

~\*~\*~\*~\*~\*~\*

~Hai người tân hôn chưa được bao lâu thì từ biên cương truyền tin tới, Hỏa Long Quốc đem 10 vạn quân tấn công bọn họ, Tướng Quân đã sắp chống cự không nổi, đành xin Hoàng Thương phái viện quân đến giúp. Khi nhận được tin khẩn, Khúc Lạc càng tức giận, ‘Có vẻ Hỏa Long Quốc đã quên bài học năm năm trước rồi nhỉ?’. Không chút do dự, y cho lệnh xuống:

“Chuẩn bị 10 vạn quân, ngày mai chuẩn bị hành quân, ta sẽ tự thân chinh chiến. Chuyện ở nơi này, Thừa Tướng sẽ thay ta chấp chính. Không cần bàn cãi.”

Khúc Lạc tin tưởng Thừa Tướng sẽ giúp y chống đỡ nơi này cùng bảo vệ Tuyết Lan của y an toàn. Hôm sau Hoàng Hậu tiễn Hoàng Thượng đến cổng thành. Đoàn quân rầm rộ bước đi. Khúc Lạc và Tuyết Lan ôm chặt nhau quyến luyến không rời. Trước khi buông tay y nói:

“Chờ Ta, Ta sẽ an toàn trở về. Ta đã hứa sẽ chống đỡ tất cả cho nàng mà, Ta không quên đâu. Ta yêu nàng.”

Đây là lần đầu tiên y nói yêu nàng, nàng nghẹn ngào, “Thiếp cũng yêu chàng.” Từng giọt châu ngọc lăn trên gò má đào, chảy xuống thấm vào tay y. Y vuốt ve khuôn mặt nàng, ôn nhu lau đi nước mắt:

“Ngốc… đừng khóc…Ta sẽ đau lòng.”

Y cầm chiếc vòng cổ lục bảo mà y định tặng nàng vào ngày sinh thần, đeo vào cổ nàng. Y nghĩ chính mình sẽ lỡ mất sinh thần của nàng. Rồi y quay mặt bước đi. Y không dám nhìn nàng, y biết y sẽ mềm lòng mà muốn mang nàng theo. Nhưng chiến trường là nơi nguy hiểm, y không thể để nàng gặp nguy hiểm như thế. Leo lên lưng ngựa, một tiếng hô lên vang dội, “Đi!”. Đoàn người cứ thế mà rời đi xa dần.

## 7. Chương 7

May mắn bọn họ viện quân kịp thời, mà Hoàng Thượng cũng tự mình chinh chiến nên lòng quân càng hăng hái, dốc sức luyện tập để giàng chiến thắng, bảo vệ quốc gia. Sau nhiều ngày chinh chiến liên miên, cả hai quân đều trở nên mệt mỏi. Hai ngày nữa sẽ là trận chiến quyết định, quân linh trong doanh hấp tấp chuẩn bị, phòng cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.

Ngày hôm đó là một ngày trời trong, trong tiếng chém nhau của vũ khí, Khúc Lạc mặc chiến giáp đã thấm máu, vừa chém giết địch vừa chỉ huy quân mình tiến công. Chỉ một giây bất cẩn, một mũi tên bay xuyên qua đám người đâm thẳng vào ngực y, khiến y mất thăng bằng mà ngã xuống ngực. Chiến mã của y là một con ngựa thông minh, biết chủ nhân của mình ngã xuống, nó liền dùng thân mình, hy sinh che lên người y, nhận hết các tấn công của quân địch.

Cuộc chiến đã qua, Khúc Lạc rời khỏi thân xác chiến mã, y giữ chặt vết thương nơi ngực nhìn về hướng kinh thành. Y không thể chết được, ở nơi đó vẫn còn một người đợi y trở về. Thân thể phủ máu cố gắng lết từng bước, đi qua xác người la liệt. Sau trận chiến, hai bên đều bị thiệt hại nặng nề nhưng quân của y có lợi thế rừng nhà nên miễn cưỡng có thể nói là đẩy lùi được quân địch giành chiến thắng cuối cùng.

Từ đằng xa y nghe được tiếng vó ngựa. Tâm hoảng hốt – Là địch hay là người mình? – y run rẩy vì kiệt sức mà ngã xuống. “Hoàng Thượng!!!” nghe được giọng hét thân thuộc của Tướng Quân, y an tâm ngất đi – Rất tốt, là quân ta.

Trong túp lều giữa doanh trại, người người hấp tấp ra vào. Hoàng Thượng bị tên đâm vào ngực, dù đã rút tên ra nhưng một mảnh của đầu tên vẫn còn sót lại. Bọn họ cần phải lấy mảnh kim loại ấy ra, bằng không sẽ gây ra hoại tử, lúc ấy có là Hoa Đà tái thế cũng cứu không được.

May mắn khi xưa Khúc Lạc y đánh địch từng bị hại rơi vào u cốc, tình cờ gặp được một vị Thần Y đang lột trần quơ quơ tay cố gắng giao tiếp với con khỉ trên cây bằng thứ âm thanh cao vút kì quái. Thế là y không ngất xỉu vì vết thương mà vì quá shock với cảnh tượng có một không hai này, oanh oanh liệt liệt a một tiếng thông báo trước khi ngã xuống bất tỉnh nhân sự.

## 8. Chương 8

Thần Y này tính tình có hơi cổ quái,…thôi được là rất cổ quái, nhưng vẫn thật có lòng nhân từ, đã cứu y một mạng. Vì thế sau hồi phục hai người coi như quen thuộc thành tri kỉ. Biết mình chiến trận sẽ luôn bị thương, Khúc Lạc mời Thần Y xuất cốc cùng mình trở thành quân y. Thần Y cũng đã quá chán với cảnh giả khỉ giao tiếp với vật sống duy nhất trong cốc – con khỉ – nên chỉ nghĩ vài giây liền đáp ứng.

Nhờ có Thần Y, vết thương lần này của y cũng coi như không quá nặng, chắc chắn không chết được. Xong việc, Khúc Lạc được băng bó cẩn thận, y đang miên mang suy nghĩ về Tuyết Lan, ‘Không biết bây giờ nàng đang làm gì? Có đang nhớ hắn không? Hắn thì rất nhớ nàng.’ Thì một giọng nói vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ. Thần Y chưa bao giờ xem trọng danh phận:

“Ta đã băng bó vết thương cẩn thận, mỗi ngày phải thay thuốc một lần, uống thuốc hai lần sáng và chiều, không được để nước vào vết thương, cũng không được vận động mạnh tránh vết thương lại hở ra, chỉ được ăn đồ thanh đạm. [bla bla bla…lượt bớt các dặn dò giữ sức khỏe khác, tác giả không thuộc ngành y chỉ có thể viết đến đó.]…”

Tướng Quân vén màng bước vào, bái kiến Hoàng Thượng cùng chào Thần Y rồi bắt đầu lắng nghe Thầy Y dặn dò thao thao bất tuyệt. Khúc Lạc nhìn Tướng Quân vẫn luôn nhìn chằm chằm Thần Y một cách sủng nịnh liền có cảm giác hoa mắt như chính mình vừa phát hiện ra một chuyện động trời nào đó.

Tướng Quân cũng như trúc mã với y, tuổi cũng ngang nhau, cùng nhau lớn lên, học võ rồi cuối cùng cùng nhau chinh chiến sa trường. Cả hai thân thuộc đến có thể coi nhau như huynh đệ, lúc không có người y cùng Tướng Quân trò chuyện không chút quan trọng lễ tiết quân thần. Mơ màng vài giây, Khúc Lạc liền ném vấn đề này ra sau đầu vì Thần Y nói:

“Chỉ có vậy thôi, ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi sắc thuốc.”

Khúc Lạc khẽ gật đầu ‘mình đã nghe’, rồi nhìn Thần Y rời đi. Tướng Quân cũng đứng dậy coi như tiễn Thần Y rồi quay sang Hoàng Thượng thăm hỏi cùng tự trách:

“Huynh cảm thấy thế nào rồi? Là lỗi do ta không bảo vệ huynh cẩn thận, người bị thương nên là ta mới đúng.”

Y chỉ có thể thều thào khuyên ngăn, “Không phải lỗi của đệ. Cả hai chúng ta, ai bị thương cũng đều không tốt.”

Trò chuyện được một lát, cảm thấy Hoàng Thượng cần được nghỉ ngơi, Tướng Quân liền cáo lui. Nghỉ ngơi được 10 ngày, vết thương nơi ngực của y hồi phục rất nhanh. Năm ngày nữa là y có thể trở về kinh thành, gặp được người con gái dịu dàng mà y luôn mong nhớ.

Khúc Lạc nào biết ngày y quay về chính là ngày cuối cùng của bọn họ.

## 9. Chương 9

Tuyết Lan vẫn luôn trông ngóng Khúc Lạc chiến thắng trở về. Lòng nàng bồn chồn cùng lo lắng, nhưng nàng tin tưởng y sẽ giữ đúng lời hứa mà còn sống trở về. Nàng nhìn xuống bụng mình, ôn nhu xoa nhẹ nó, ở nơi này đã có kết tinh tình yêu của họ. Nàng nghĩ y sẽ biểu cảm thế nào nếu biết tin này, có hay không sẽ thật hài hước vui vẻ?

Bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào, tiếng chân của cấm vệ quân vang dội, một người hô lên, “Bảo vệ hoàng hậu nương nương cùng công chúa!” Thừa Tướng phụ thân mặc khôi giáp cùng trưởng cấm vệ quân đang bảo vệ bát công chúa xông vào, Thừa Tướng nói với Tuyết Lan:

“Thái Tử vẫn còn sống. Chúng ta đang bị bọn phản thần của Thái Tử tấn công, ý đồ đoạt ngôi. Hoàng Thượng đang trở về, ta mang con đến họp cùng quân ngài, ở đây rất nguy hiểm.” - Rồi nắm tay nàng dẫn đi.

Bọn họ vừa đến cổng cung liền bị vây khốn không có đường ra. Thái Tử cầm đầu phản quân bước tới, “Nếu các ngươi quy hàng giao ra ngọc tỉ, ta sẽ tha cho các ngươi con đường sống.”

“Có chết ta cũng không giao ra ngọc tỉ, ngươi không xứng!” Thừa Tướng che chắn trước Hoàng Hậu và Bát Công Chúa.

“Được, ta xem các ngươi còn lì lợm đến khi nào. Bắt chúng lại!”

Cấm vệ quân bao vây xung quanh hai người, bảo vệ họ chống trả lại tấn công của quân phản loạn. Nhưng bọn họ người ít liền bắt đầu trở nên mệt mỏi. Khúc Lạc đến cổng thành thì hay tin hoàng cung bị tấn công. Y sợ hãi thúc ngực dẫn quân chạy tới hoàng cung. Lúc y tới thì thấy Thừa Tướng đang cố gắng chống trả lại quân địch, liền đến trợ giúp.

Thái Tử thấy Khúc Lạc đến, rút kiếm đánh về phía y, hai người ngang tài ngang sức đánh nhau. Quân đội nhanh chóng xử lý đám phản quân. Biết mình đã thua, Thái Tử kích sát đâm vào ngực Khúc Lạc dù biết làm thế mình của sẽ bị thương.

Tuyết Lan luôn quan sát bọn họ nhận ra ý đồ của Thái Tử chỉ kịp chạy đến ôm y, “Cẩn thận!” Thanh kiếm đâm xuyên trái tim nàng vì che chắn cho y. Khúc Lạc tức giận chém qua cổ Thái Tử kết liễn hắn, rồi ôm lấy Tuyết Lan đang ngã xuống. Y sợ hãi, trái tim như thắt lại rướm máu:

“Tuyết Lan, nàng đừng nhắm mắt, thái y…thái y đâu…mau gọi thái y…nàng sẽ không sao, không sao đâu, đừng rời bỏ ta…” Đôi mắt y đỏ lên, nước bắt đầu thành hình trên khóe mắt, từ từ chảy xuống, rơi xuống má nàng.

Hơi thở nàng yếu đuối, nàng biết nàng không thể tiếp tục được nữa. Tuyết Lan đưa tay chạm lên má y, yếu ớt lau đi nước mắt, nàng nói, “Chàng khóc thật xấu, kiếp này được yêu chàng đã là hạnh phúc nhất của ta, nguyện kiếp sau lại được một lần nữa yêu chàng, Khúc Lạc.”

“Được…được…đời đời kiếp kiếp ta vẫn sẽ đợi nàng, yêu nàng, bảo vệ nàng, không bao giờ rời xa.” Nước mắt y cứ tiếp tục, tiếp tục tuôn rơi không ngừng.

“Thật tốt.” Nàng nhắm mắt lại, trút hơi thở cuối cùng. Nàng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu trong vòng tay của y. Y ôm chặt lấy nàng vào lòng, tiếng khóc thê lương ngẹn ngào.

“Tuyết Lan!... Không!...”

## 10. Chương 10

Thượng Hải mùa thu năm 20XX, trời se se lạnh, gió thổi nhẹ nhàng qua các tán cây, mang theo hương vị mát lạnh của mùa đông sắp đến. Hôm nay là ngày lễ kỉ niệm 20 năm thành lập của công ty nên tất cả mọi người được nghỉ sớm dự tiệc chúc mừng. Tuyết Lan quyết định không ở lại dự tiệc mà trở về sớm. Cô đã quên lấy thêm thức ăn cho tiểu Lạc ở nhà, tiểu Lạc là chú mèo nhỏ lông xám sọc vàng mà cô đã nhặt được trong một ngày trời mưa.

Tại sao cô đạt cái tên Lạc cho chú mèo này? Cô cũng không biết, chỉ cảm thấy rằng tên gọi này rất thân quen. Đôi lúc cũng khiến cho cô cảm thấy rung động cũng nhung nhớ, có khi là đau lòng không có lý do. Nhà nhỏ Tuyết Lan rất gần trạm tàu ngầm, chỉ 10 phút đi bộ là đến nên cô quyết định ghé qua tiệm thú cưng trên đường mua thêm thức ăn cho tiểu Lạc.

Bước xuống khỏi trạm, Tuyết Lan bắt đầu bước đi vào dòng người tấp nập. Bây giờ là giờ cao điểm, thời gian mà ai ai cũng tan tầm, vội vã muốn về nhà hay hẹn gặp bạn bè. Trời về chiều bắt đầu trở lạnh, Tuyết Lan vừa đi vừa chỉnh lại khăn quàng trên cổ. Cô ấp lòng bàn tay lại, cố làm ấm chính mình bằng hơi thở. Cô bước đi nhanh hơn về phía trước vì không muốn tiểu Lạc phải chịu đói.

Phía đối diện, anh đã nhìn thấy cô, anh bước đi chậm rãi hướng về cô. Anh vẫn luôn quan sát cô, cho tới khi hai người lướt qua nhau. Anh chợt bất động, bàn tay nắm chặt chiếc vòng cổ lục bảo, đôi mắt hoe đỏ ươn ướt, trên môi bất giác cười nhẹ một tia đau khổ.

“Đời này, chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là đủ rồi.”

Trên đường nắng chiều trải dài, từng cơn gió vẫn nhịp nhàng chảy, theo dòng người lưu chuyển nơi Thượng Hải xầm uất, âm hưởng ngút trời như đang tấu lên khúc Đường Kiều Dạ Thoại.

~~Hoàn Thành

~~

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/duong-kieu-da-thoai*