Tinh Linh Tuyết

Table of Contents

# Tinh Linh Tuyết

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: Ngôn Tình cổ đại, nhẹ nhàngNam chính: Dương Minh Nhật, Nữ chính: Bạch Linh TuyếtNàng từ nhỏ luôn mang mặc cảm vì bản thân không hoàn mĩ luôn luôn có khuôn mặt dọa người. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-linh-tuyet*

## 1. Chương 1: Phong Linh Sát

Thật sâu trong khu rừng trúc có một sơn trang cũ kỹ trong trang có một tiểu cô nương đang cố ngồi dậy từ chiếc giường gỗ, nàng với tay lấy bình trà trên bàn :

- Ngũ tiểu thư, cô cần gì cứ sai nô tì. Một tỷ tỷ xinh đẹp hướng nàng chạy đến. Nàng chỉ cười gật đầu với nàng ta, thế nhưng mặt nàng ta bỗng biến sắc.

- Ngũ tiểu thư, nếu nô tì hầu hạ cô không tốt cô cứ nói nô tỳ sẽ sửa, ngàn vạn lần đừng khinh thường nô tỳ như thế. Nàng khó hiểu nhíu chặt mày nhìn nàng ta thì nàng ta càng luống cuống hơn nữa quỳ sụp xuống đất khóc ngất không thôi, cứ như nàng sắp giết nàng ta tới nơi ấy. Nàng nghi hoặc bước lại chiếc gương đồng chỉ thấy trong gương là khuôn mặt hết sức dọa người. Xuất hiện trong gương không phải vẻ mặt nhíu mày khó hiểu mà là khuôn mặt lạnh băng không chút tình cảm nào chỉ có đôi lông mày hơi nhíu nhẹ, làm đôi mắt hơi híp lại khiến cho nàng mang bộ mặt đằng đằng sát khí. Lại nhìn vào gương và thử cười như lúc nãy thì cũng thật khiến nàng sợ chết khiếp nha. Vẫn khuôn mặt lạnh băng đó nhưng thay vì nhíu mày híp mắt dọa người thì nay khóe miệng chỉ nhếch nhẹ một bên hai mắt cũng híp lại nhìn như đang khinh khi người ấy. Buông rơi gương tiều cô nương ngã lăn quay ra đất bất tỉnh.

Vì không nhớ gì về bản thân mình ,lại nhặt được nàng trong mùa đông lạnh nhất,trên người nàng lại phủ đầy tuyết nên sư phụ đặt cho nàng một cái tên gọi là Bạch Linh Tuyết. Ngày đó vì bị đứng quá lâu trong tuyết lạnh nên hiện tại khuôn mặt của nàng không thể biểu lộ bất cứ tình cảm gì được. Dù sư phụ đã vì nàng mà mời không ít đại phu nhưng kết quả cũng vẫn như nhau. Trong phòng nhìn ánh nhìn thất vọng của nàng Dương Bách Hàn tiễn đại phu ra cửa, ra đền cửa ông lại hỏi lại vấn đề ông còn nghi ngại.

- Có thật khuôn mặt của Tuyết nhi sẽ không thể biểu hiện tình cảm cũng như sắc mặt nữa không ?

- Phải, ta đã làm hết sức…nhưng mà. Đại phu áy náy nói

- Vậy có thuốc gì uống vào khiến cho cả ánh mắt cũng trở nên sắc lạnh không.(akiaki : thì ra không phải thực sự muốn chữa cho Tuyết tỷ mà là hỏi cho chắc ăn, a di đà phật, thật là độc ác, độc ác) Nhìn ánh đầynghi hoặc của Vương Nghị ông nhếch môi cười :

- Không phải lão huynh không biết chúng tôi làm nghề gì. Con bé có vẻ mềm yếu quá, chỉ sợ sống không thọ.( akiaki : nhà này làm sát thủ) Lão cũng là nghĩ cho nó nha.

- Ngươi cũng là quá độc đi, con bé còn nhỏ như vậy. Vương Nghị nhìn Dương Bách Hàn không cho là đúng, dù con người này trước nay luôn không chút tình người thế nhưng đến nay lão mới cảm nhận sâu sắc được điều đó. Lão tức giận rời khỏi Phong Linh sát, trong cuộc đời làm đại phu lão chưa bao giờ giận như vậy. Vương Nghị lắc đầu thầm than khổ cho tiểu nha đầu, dù sao nó cũng chỉ là đứa trẻ sáu tuổi thôi. Mọi oán hận của ngưới lớn không nên đổ dồn lên trên đầu đó nha.

Trong Phong Linh sát một thân bạch y Bạch Linh Tuyết đắc ý nhoẻn miệng cười khi nàng rốt cuộc cũng phóng phi tiêu trúng hồng tâm. Vì khiến sư phụ vui nàng rất chăm chỉ, nếu biết nàng tiến bộ hẳn là sư phụ sẽ rất vui nha. Nhã nhi ở một bên run run sợ hãi :

- Tiểu thư, người đừng cười như thế, trông rất khủng bố nha. Dù đã hầu hạ Linh Tuyết hai năm biết tiểu thư tính tình lương thiện nhưng nàng vẫn thấy rất sợ khi tiểu thư cười. Lúc trước dù khuôn mặt tiểu thư là sắc lạnh nhưng ánh mắt nàng ta rất ấm áp. Nhưng gần đây sau khi uống thuốc lão gia sai người sắc riêng cho tiểu thư thì ánh mắt nàng ta ngày càng sắc lạnh dọa người hơn trước. Đã thế gặp ai nàng ta cũng cười khiến không ít kẻ bị dọa chết ngất. Bọn họ luôn hướng nàng cầu cứu muốn nàng nói với tiểu thư đừng có dọa bọn họ như thế, cho dù trong trang luôn tập hợp hàng trăm sát thủ cũng chẳng ai khủng bố như tiểu thư của nàng nha.

- Gì chứ sư phụ nói thuốc kia sẽ khiến khuôn mặt ta có biểu tình nhiều hơn, nên ta tập cười nhiều hơn như thế tốt cho bệnh nha. Nàng ở một bên hồn nhiên nói thì bỗng bị một tiếng cười cắt ngang.

- Ha..ha… không ngờ lão mặt người dạ thú kia lại có một đệ tử tin tưởng lão đến mức ngu xuẩn thế. Nhóc con nếu không muốn biến thành quỷ thì tốt nhất không nên tiếp tục uống thuốc của lão đầu đó nữa. Kẻ đến là một thiếu niên khoảng chừng hai mươi tuổi. Nhìn khuôn mặt hắn rạng rỡ như ánh mặt trời khóe môi ẩn chứa một nụ cười quyến rũ. Khi hắn đến thì Nhã nhi cũng đỏ ửng mặt nhìn hắn hâm mộ. Nàng chỉ nhè nhẹ liếc mắt :

- Hừ miệng chó không mọc được ngà voi. Nhưng… sư huynh không thấy mệt sao ? rõ ràng là rất bi thương nhưng sao vẫn phải tươi cười giả tạo như thế, thật khiến người khác buồn nôn nha. Nàng biết vị đại sư huynh này, kẻ có khuôn mặt ấm áp nhu hòa cùng những biểu hiện hiết sức dịu dàng quyến rũ,thường nghe các tỳ nữ bàn tán hâm mộ nhưng những gì nàng thấy chỉ là nét mặt giảtạo hắn bày ra. Điều đó khiến nàng thực sự không chút thoải mài, nàng luôn luôn ao ước có thể biểu hiện được tình cảm lên nét mặt của mình với mọi người. Thế nhưng hắn có khuôn mặt với hàng trăm nét biểu cảm nhưng chỉ dùng để ngụy trang bản thân mình làm nàng thực sự tức giận nha.Cùng xuất hiện với hắn là nhị sư huynh Hằng Phong, thấy nàng nói thế Hằng Phong nghi hoặc nhìn đại sư huynh Minh Nhật. Hắn thực sự không nhận thấy, là kẻ suốt ngày bám theo sư huynh nhất nhưng hắn cũng không có cảm giác sư huynh đang bi thương. Nhưng nếu là bi thương …liệu có phải vì Liễu cô nương chăng ? Từ ngày đó hắn chưa từng thấy huynh ấy bi thương bao giờ chỉ luôn tươi cười như không có việc gì. Ấy thế mà nha đầu này thế nào thấy được, nhìn trong mắt Minh Nhật xẹt qua tia kinh ngạc khiến Hằng Phong càng chắc chắn Linh Tuyết là đoán đúng rồi tâm tư Minh Nhật.

- Ha…ha… thú vị…thú vị thật nha. Cho đến nay chưa từng có người nhìn thấu tâm tư hắn cho dù là Liễu Nhạn cũng vậy, thế nhưng tiểu cô nương kia chỉ liếc mắt đã nhìn ra mọi thứ. Hắn kẻ chỉ cần tươi cười thì luôn đạt được mục đích là lấy được lòng của hàng trăm nữ tử. Thế nhưng sao nàng lại nhìn hắn bằng cái vẻ ghét bỏ đó chứ. Quả là một tiểu sư muội thú vị. Nói rồi hắn cùng Hằng Phong rời đi. Nhìn khuôn mặt ấm áp như ánh mặt trời của hắn khiến nàng uất ức …Sao ông trời có thể bất công với nàng như vậy. Nàng từ nhỏ luôn mang mặc cảm vì bản thân không hoàn mĩ luôn luôn có khuôn mặt dọa người. Thế nhưng hắn lại luôn có thứ nàng nằm mơ cũng muốn có được, vậy mà lại chẳng phải người tốt.(akiaki : ở đây nào có người tốt chứ, tội nghiệp cừu rơi vào hang sói lại không ý thức được…)

Akiaki : đầu tiên là ta định viết một truyện hài hước nhẹ nhàng nhưng mà tính cách nhân vật này khiến ta thật vất vả quá, chẳng biết có được như ý tưởng ban đầu không. Dạo này bận quá đi học rồi, cốt truyện này lại thuộc loại khó viết nên có khi sẽ rất chậm so với những truyện trước các nàng thông cảm nha.

## 2. Chương 2: Phong Linh Sát(2)

Nàng thực sự là khổ sở nha, buổi sáng vì tỏ lòng biết ơn với Du thẩm trong bếp phòng nàng đã rất hòa nhã hướng bà ta cười. Thế nhưng bà ta liền ngất xỉu vì hành động đột ngột đó của nàng, đôi khi nàng quên mất căn bệnh của mình, nhưng cũng đâu phải nàng cố ý. Thế nhưng hai sư tỷ Ngọc Kiều và Thanh Thanh thì khó chịu ra mặt vì không có ai nấu bữa trưa.

- Làm ơn, ngũ muội muội ý thức một chút được không đừng có đi khắp nơi dọa người như thế. Tam sư tỷ Thanh Thanh lớn hơn nàng hai tuổi lên tiếng cũng không dám nhìn thẳng nàng mà nói chuyện. Thanh Thanh và Ngọc Kiều là chị em song sinh Ngọc kiều là nhị tỷ, Thanh Thanh là tam tỷ của nàng sau Ngọc Kiều và Thanh Thanh còn có Tứ tỷ Minh Nguyệt.

- Thanh Thanh, Ngọc Kiều, hai muội đừng có mà nói chuyện khó nghe như thế. Tiểu Tuyết chẳng qua là muốn cám ơn Du thẩm thôi. Tiểu Tuyết muội làm bia cho tỷ phóng nha, về phần cơm trưa tỷ sẽ lo cho. Đại sư tỷ Ngọc Phượng ở một bên cười với bộ dáng dụ dỗ, Ngọc Phượng sư tỷ nhỏ hơn nàng hai tuổi lại nhỏ hơn Thanh Thanh và Ngọc Kiều bốn tuổi nhưng hai vị tứ tỷ này rất sợ dại tỷ.(akiaki : ác ma của Phong Linh sát sao mà không sợ được chứ)

- Làm bia ?Nàng nghi hoặc liệu có phải nghe nhầm. Thì nghe giọng Thanh Thanh và Ngọc Kiều mang chút sợ hãi run rẩy :

- Đại tỷ cứ tự nhiên luyện tập còn về phần cơn trưa để bọn muội lo là được. Nói rồi chạy nhanh như cơn gió thoáng chốc đã không thấy người.(akiaki : bỏ của chạy lấy người) Cũng kẻ từ hôm đó nàng lần đầu tiên biết thế nào là bia người nha. Cũng nhờ vậy kinh công của nàng cũng trở nên tiến bộ vượt bậc. Thế nhưng cũng không thể thoát được những phi tiêu như có mắt củ Đại tỷ. Mệt nhừ nàng trở về phòng với thân mình vô số vết thương lớn nhỏ của phi tiêu. Trước cửa phòng là thuốc trị thương của người nào đó hảo tâm đã để sẵn cho nàng. Ngày đó khi trở về với thân mình ướt đẫm máu vì trúng phi tiêu của tam tỷ nàng mê man suốt hai ngày liền có ai đó đã bôi thuốc và ở bên chăm sóc nàng. Thế nhưng khi tỉnh lại chỉ còn lại lo thuốc trị thương, cũng kể từ đó thuốc trị thương luôn được đưa đến, nhưng người thì không gặp lần nào nữa. Nàng thực tò mò nha, là ai đã giúp nàng ngày đó, là ai thường gửi thuốc chữa thương cho nàng. Nghi hoặc ngồi ngắm lọ thuốc trị thương từng lọ, dùng hết nàng đều cất giữ lại như là vật trân quý. Tại nơi ẩn thân Minh Nhật rời đi, hắn xoay người phân phó người bên cạnh :

- Tra ra Quỷ y ở nơi nào chưa ? Kẻ đến là một thanh niên trac tuổi hắn ngũ quan tinh xảo:

- Đã, hắn ta đang ở Tô thành chữa bệnh cho con trai của tri phủ nơi đó. Kẻ nói là Vân Kinh Mạn các chủ Thiên Tinh Các chuyên bán tin tức cho triều đình cùng những nhân sỹ trong giang hồ. Thiên Tinh Các chuyên điều tra tin tức tình báo rộng khắp, chỉ cần có tiền không nơi nào Thiên Tinh Các không thể tra ra. Mặc dù Vân Kinh Mạn là các chủ trên thực tế mọi thứ đều phải thông qua Dương Minh Nhật này. Bởi vì hắn chính là đồng các chủ, bởi vì hắn là người bỏ tiền trong mọi thứ, mua chuộc lòng người, xây dựng mạng lưới tất cả đều cần tiền còn Kinh Mạn sẽ quản lý việc đào tạo người bố trí người cùng xây dụng mạng lưới tình báo.

- Mà ngươi không phải không biết Hắn ta có tính xấu là rất khó cầu y. Dù tìm được người chắc gì hắn ta chịu chữa trị. Kinh Mạn nói cho hắn biết khó khăn mà họ phải đối mặt, hắn cũng thật không hiểu. Minh Nhật chẳng phải là kẻ luôn băng lãnh sao ? Hắn từ khi nào thay đổi rồi, quan tâm một tiểu cô nương, lại đến độ tự tìm khó cho bản thân mình như thế.

- Ta mặc kệ ngươi dùng cách gì không những phải tìm được người còn phải khiến hắn cam tâm tình nguyện chữa trị. Chẳng phải chúng ta đã giao dịch rồi thôi . Từ ngày gặp mặt ấy mỗi lần hắn và nàng tình cờ gặp lại, nàng luôn luôn tỏ rõ địch ý với hắn. Ngày ấy hắn khi biết được lão già kia dùng dược với nàng hắn biết nàng sẽ không tin hắn nên đã đánh tráo thuốc nhưng vì lượng thuốc trước đó nàng uống khá nhiều nên ánh mắt mới sắc lạnh như hiện tại. Dù kẻ khác luôn thấy ánh mắt nàng thực lạnh nhưng hắn có thể cảm nhận mọi cảm xúc của nàng qua ánh mắt ấy. Hắn cũng cảm thấy mình cũng là để ý tiểu nha đầu này quá đi, có phải vì nàng ta luôn dùng ánh mắt thù địch và cùng hắn đối đầu không. Coi bộ hắn đã đạt đến cảnh giới ghét bỏ bản thân thật cao đến mức thích cả kẻ ghét mình rồi.

- Này… Ngươi…Hắn cũng không thể phản bác, kỳ thật tiền nuôi Thiên Tinh Các một năm quả là hấp dẫn. Tuy bọn họ kiếm không ít tiền nhưng để nuôi người cả một mạng lưới cần một tài sản khổng lồ mà tên kia thì việc này không khó.

- Hai năm nha…. Ngươi cũng biết Thiên Tinh các dạo gần đây không nhận được mối nào lớn. Hắn chai mặt kỳ kèo, chỉ cần có thể khiến anh em không lo trong hai năm hắn không cần để ý thể diện.

- Nửa năm cùng mỗi Tiền Các(akiaki : là tổng đàn của nhỏ của Thiên Tinh Các rải khắp nơi để tiện việc điều tra) một sinh ý( Mối làm ăn, cửa hàng hay đại loại thế). Hắn cũng không thể nuôi mãi bọn họ nha, chỉ có cho họ có một cơ ngươi nho nhỏ tự mình kiếm cơm từ đó rồi lại dùng tiền đó nuôi bọn họ khi không có người tìm bọn họ mua tin tức.

- Cái này sao ta không nghĩ ra nhỉ. Được, ta nhận việc này, ta đích thân xuất môn một chuyến. Bất quá hắn cũng không muốn việc lớn nhỏ gì cũng phải nhìn sắc mặt tên kia, nhất là tên kia cho dù nhìn sắc mặt hắn cũng không biết hắn ta nghĩ gì nha. Thế nhưng việc tìm được quỷ y lại là chuyện của mười năm sau.

## 3. Chương 3: Gia Đình Sát Thủ

Linh Tuyết trên đường đến phòng của sư phụ để hỏi về một số vướng mắc trong một số chiêu thức thì thấy nơi đó thật sự ồn ào, trong phòng có tiếng la hét ầm ỹ :

- Ông đến cầm thú cũng không bằng, nếu sống với ông khó như vậy sao không chết quách đi, đừng đem nợ cũ tính với kẻ vô tội. Có ngon ông đào mộ bà ta lên mà nói cho rõ ràng, còn không thì xuống dưới đó kiếm bà ấy mà đòi. Vừa cao giọng Vừa hằm hằm sát khí Minh Nhật bước khỏi phòng của Bách Hàn.

- Nghịch tử sao ta lại có đứa con như ngươi chứ. Giọng Dương Bách Hàn gầm lên giận dữ đồng thời một cái ấm trà cũng bay vèo nhắm Hướng Minh Nhật mà ném , hắn nghiêng người né tránh ánh mắt đảo qua nhìn Linh Tuyết.

- Bé con, đừng quá tin tưởng lão ta, sẽ chuốc vạ vào thân đó. Minh Nhật nở nụ cười hiền hòa vươn tay xoa đầu cô bé. Thế nhưng Linh Tuyết nghiêng đầu né tránh. Nàng khẽ hừ lạnh, nhìn hắn với ánh mắt xem thường. Trong mắt hắn không chút hờn giận chỉ xẹt qua chút thương cảm rồi rất nhanh biến mất, hắn đứng lên nhún người rời khỏi. Khi nàng tiến đến phòng của sư phụ thì biểu tình của Dương Bách Hàn trở nên cứng đờ, lão vội vàng hỏi giọng có chút bất an :

- Tiểu Tuyết, con tới từ khi nào ? Nghe, Nghe được những gì hả ? Trong tức giận hắn cũng là không phát hiện ra nàng đi.

- Dạ là từ khi người ném ấm trà ạ.

Nàng cũng không muốn sư phụ mất mặt trước đệ tử vì thái độ của con trai lão với lão nhưng Nàng nào biết thứ Lão thầm lo lắng lại là nội dung cuộc cãi vã kia. Thầm thở ra Lão nhìn khuôn mặt tiểu cô nương kia, nàng càng lớn càng giống nàng ta, kẻ mà cả đời này hắn yêu nhất cũng hận nhất. Mỗi khi nghĩ cha nàng không phải hắn hắn chỉ ước xé xác tên nam nhân kia thế nhưng đến khi chết nàng ta cũng không hé răng về kẻ đó. Đứa trẻ này cho dù là vô tội, thế nhưng vì hắn không phải cha ruột nó nên chỉ có thể đổ mọi oán hận lên đầu nó. Lão muốn nàng dù đang ở hoàng tuyền cũng không thể yên lòng nhắm mắt.(akiaki :truyện này biến thái nhất có lẽ chỉ có mình ông già này)

Sau khi rời khỏi phòng sư phụ nàng có chút cảm giác kỳ lạ, sư phụ hôm nay rất lạ, nhưng nàng không rõ ông lạ ở điểm nào. Mà đến Phong Linh sát đã hai năm nhưng đến hôm nay khi biết đại sư huynh là con của sư phụ nàng hết sức bất ngờ nha. Nàng thực sự là không biết, đang mơ màng trong suy tư nàng đụng phải nhị sư huynh Hằng Phong. Ngồi nhìn nhị sư huynh luyên công nàng chợt hỏi :

- Sư huynh, huynh có biết đại sư huynh là con sư phụ không ?

- Biết, Không chỉ đại sư huynh mà Ngọc Phượng,Ngọc kiều. Thanh Thanh, Minh Nguyệt đều là con của sư phụ. Nàng tròn xoe con mắt nhìn hắn không tin.

- Thế vì sao Ngọc Phượng nhỏ tuổi hơn Thanh Thanh, Ngọc Kiều, Minh nguyệt lại làm đại tỷ ?Nàng nói ra nghi hoặc cũng là điểm bất hợp lý.

- Bởi vì nàng ta đến Phong Linh sát trước. Các nàng đều không cùng một mẹ, vả lại khi mà mẫu thân các nàng muốn có gia đình riêng các nàng đều khăn gói đến tìm sư phụ. Vì mẹ các nàng không qua cửa của Dương gia nên sư phụ ngoài đại sư huynh chưa từng chính thức thừa nhận nữ nhi nào, chỉ đối xử với bọn họ như các đồ đệ khác.

Những gì nhị sư huynh nói quả thật là làm cho nàng ngạc nhiên nha, nàng chưa từng biết những chuyện này.Chỉ thấy sư phụ đối với tất cả các sư tỷ đều rất là lạnh lùng, chỉ là ông luôn tỏ ra quan tâm nàng dù đôi khi nàng có cảm giác sư phụ không phải thật lòng. Chợt lắc đầu không cho là đúng, nàng làm sao có thể nghi ngờ lòng tốt của sư phụ như thế chứ, chẳng phải mùa đông năm đó ông đã ra tay cứu giúp nàng sao. Không có sư phụ nàng có lẽ trở thành khối băng hình đứa trẻ rồi ấy chứ. Có lẽ vì sư phụ luôn hiền hòa với nàng khiến các tỷ tỷ liền không vừa mắt nàng nha.

- Có thể vì nghĩ cha mình không chung thủy nên đại sư huynh chán ghét sư phụ nhưng dù sao ông cũng đâu có nhìn nhận nữ nhi. Vậy mà huynh ấy lúc nào cũng nói xấu sư phụ, muội không thích huynh ấy tý nào. Nàng dù thông cảm hắn nhưng cũng không thể chấp nhận thái độ bất kính của hắn đối với sư phụ mà nàng kính trọng nha.

- Muội nghĩ sai về sư huynh rồi. Sư huynh thường xuyên cãi nhau với sư phụ là do muốn người nhìn nhận các muội ấy là con và đối tốt với các nàng ấy nhưng sư phụ không đồng ý. Cũng vì chuyện này mà hai cha con họ trở mặt không nhìn nhau.

Dù hắn biết sư huynh luôn nói rằng sở dĩ làm thế vì nguyện vọng của sư mẫu quá cố thế nhưng hắn biết sư huynh cũng không hẳn là không có để ý chuyện các nàng. Thế nhưng sư huynh sở dĩ luôn tránh đặt nhiều tình cảm của mình lên kẻ khác có thể là do sư phụ và sư mẫu, còn có Liễu cô nương, khiến tình cảm khó trao kẻ khác nay hoàn toàn bị phong tỏa.

Theo như Hằng phong kể thì đại sư huynh cũng là kẻ đáng thương nha.

Huynh ấy sở dĩ hận sư phụ thế là do ông lấy mẫu thân của hắn mà không hề yêu thương bà mà lại yêu một kẻ gọi Bạch Lạc tiểu sư muội cũng là con gái của các chủ Phong Linh Sát. Thế nhưng Bạch Lạc yêu người khác nên ông lấy biểu muội si tình mình là mẹ của Minh Nhật. Nhưng vẫn không quên được nữ nhân kia nên luôn tìm phụ nữ bên ngoài. Cũng vì thế Sư mẫu bệnh nặng liệt giường rồi qua đời. Bà tuy rằng hận ông nhưng cũng biết ông không thừa nhận những nữ nhi kia cũng một phần là do áy náy cùng bà. Nhưng những nữ nhi kia là vô tội thế nên trước khi chết bà vẫn luôn muốn ông đón nhận bọn họ thế nhưng ông không đáp ứng. Cũng vì muốn hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân nên Minh Nhật luôn đối đầu cùng ông cũng hận ông đối xử với mẫu thân hắn như vậy.

Nàng bỗng dưng thở dài, ra là như vậy mới khiến hắn cổ quái thế sao, luôn sợ đem nội tâm mình cho người khác thấy được là vì sợ sao ? Như đoán biết nàng sẽ nghĩ gì Hằng Phong ở một bên nói :

- Lúc trước sư huynh cũng không phải như vậy. Nhưng vì Liễu cô nương nên huynh ấy trở nên phòng bị với tất cả mọi người, cũng vì thế cũng không còn đem tình cảm thật tình đặt trên người một ai nữa. Giọng nói của Hằng Phong có vẻ trầm thấp như có chút tiếc nuối, pha lẫn thương cảm trong đó.

Qua những chuyện hằng Phong nói mà nàng mới chân chính nhận thức, thì ra nàng ở nơi này hai năm thế nhưng một chút cũng không hiểu biết gì nơi này. Một chút cũng không hiểu người thầy mà nàng hiếu kính…ai…sao mà nàng có cảm giác thế giới có vẻ chẳng mấy tốt đẹp thế kia chứ.

## 4. Chương 4: Tương Tư

Ngồi trong viên đình Linh Tuyết buông tiếng thở dài nàng thực sự là không biết phải đối mặt như thế nào với đại sư huynh, trước kia vì nghĩ hắn bất kính với sư phụ mà luôn đối địch ra mặt với hắn. Nhưng sau khi biết mọi chuyện nàng có chút cảm giác tội lỗi khi mình đã coi huynh ấy như kẻ địch mà đối xử. Thế nhưng suốt một khoảng thời gian dài kể từ ngày đó nàng không gặp lại Minh Nhật lần nào nữa. Đang thất thần trong suy nghĩ nàng bỗng va vào kẻ nào đó khiến mình té ngã trên đất, đang bực bội như không có chỗ trút giận nàng quắc mắt lên mắng :

- Đi dường không đem theo mắt sao ? làm bổn tiểu thư té ngã….Lời còn chưa mắng xong nàng như hóa đá mồm mở to, mắt trợn tròn vì kinh ngạc. Đang nghĩ đến hắn thế nhưng hắn ở ngay trước mặt nàng. Bối rối vì không biết nên phản ứng thế nào thìv bị tiếng cười lớn của hắn làm cho có chút hỗn loạn.

- Ngũ muội, dù biết muội rất rất thích ta cũng không cần ngây ngẫn cả người đến mức há to miệng mà quên khép miệng lại thế kia chứ. Bộ dáng đó thật sự là đáng yêu chết mất thôi. Ha …ha..Nói rồi hắn đưa tay béo má nàng một chút dù hắn đang tươi cười nhưng nàng có thể thấy được chút đau lòng trong mắt hắn khiến nàng có chút khó chịu.

- Làm thế nào đây muội mới 10 tuổi thôi nhưng đã xinh thế này, nếu lớn thêm chút nữa có lẽ không cần ra tay giết người mọi người sẽ tự động xin chết. Chút bi thương kia trong mắt hắn ngày một nhiều hơn rồi biến mất thay thế bằng sự dịu dàng. Chỉ có nụ cười như đang như đang đùa cợt là không thay đổi vẫn chung thủy trên môi hắn. Nàng bỗng cảm thấy có chút tức giận không rõ do lời hắn nói hay do thấy bi thương hiện lên trong mắt hắn mà đưa tay hất tay hắn ra khỏi khuôn mặt nàng.

- Thích huynh sao ? có lẽ phải đợi đến kiếp sau mất. Người như huynh sao không chết sớm chút cho đỡ chật đất, sống mà khổ sở vậy thật đáng thương. Lời vừa ra khỏi miệng nàng nuốn cắn đứt đầu lưỡi, chẳng phải định sẽ đối xử tốt với hắn sao, thế nhưng khi thấy hắn lại tự dưng nổi giận đến mức không khống chế được lời của mình nữa. Nàng làm người cũng thực thất bại đi, đang ảo não vì liệu hắn có tức giận vì nàng rủa hắn chết hay không thì hắn bỗng dưng cười to :

- Đáng thương sao ? Ha…ha ..a..Sư muội quả là vẫn rất đáng yêu dù là mắng ngưới. Một cơn gió thổi qua người hắn, trên người hắn là mùi thuốc trị thương mà nàng thường được người bản thân cũng chưa thấy qua mặt tặng. Thân hình nàng khẽ chấn động là hắn sao? Hắn là người hôm đó bên cạnh nàng là người luôn đưa nàng thuốc trị thương mỗi khi nàng bị thương . Nàng đoán người tặng thuốc hẳn là người trong Phong Linh Sát nhưng chưa từng nghĩ đó lại là hắn. Khi nàng hoàn hồn thì Minh Nhận đã rời khỏi,về đến cửa phòng nhìn thấy những bình thuốc trị thương rất nhiều rất nhiều trước cửa phòng nàng bỗng cảm thấy có chút bất an.

Vài ngày sau đó nàng biết hắn nhận nhiệm vụ giết những người mà hắn từng kết giao là bằng hữu. Theo như Hằng Phong thì Minh Nhật hẳn không phải kẻ vô tình thế nhưng lại tiếp nhận nhiệm vụ lần này cũng khiến Hằng Phong không thể lý giải được. Nàng chợt hiểu ánh mắt bi thương của hắn ngày hôm đó. Tâm trạng hắn lúc đó thế nào, tại sao lại tiếp nhận nhiệm vụ ngày đó. Cũng từ ngày đó hắn không về Phong Linh sát nữa dù thỉnh thoảng có nhận nhiệm vụ nhưng cũng không có trở về ,mọi thứ cứ thế trôi qua cũng đã sáu năm.

Nàng cũng 16 tuổi phải tiếp nhận nhiệm vụ của Phong Linh sát. Nàng chưa từng giết người, cũng không biết giết người có bao nhiêu khó chỉ thấy các sư tỷ thường mang vết thương lớn nhỏ trở về. Lo lắng vì sẽ phải tiếp nhận nhiệm vụ thì ngày đó một cô bé bằng tuổi nàng xuất hiện tại Phong Linh sát nàng cũng là con riêng của sư phụ nàng ta tên Minh Phương.

Minh Phương có xuất thân là con nhà võ nên nàng ta nhanh chóng vượt qua được kiểm tra để làm việc cho Phong Linh sát. Nàng ta hiếu động tinh ranh và đáng yêu như ánh mặt trời, một hình tượng hoàn toàn tương phảm so với nàng. Minh Phương thường bám lấy Hằng Phong và tỏ sự thù địch với bất kì ai đến gần vị Nhị Sư huynh này.

Nhưng cũng chỉ có Hằng Phong là hay cho nàng biết tin tức về đại sư huynh nên nàng dường như cũng trở thành kẻ định trong mắt nàng ta. Nàng cũng không rõ vì sao nàng rất để ý đại sư huynh, mọi tin tức của hắn luôn làm nàng thấp thỏm lo lắng. Kể từ lần gặp đó nàng phát hiện nàng không có ghét hắn như suy nghĩ của mình đôi khi thấy mong chờ được nhìn thấy hắn. Thế nhưng cũng đã sáu năm rồi, hắn ở đâu, đang làm gì, có bị thương không. Nhìn lọ thuốc trị thương trên tay bất giác thở dài, nàng chợt nhận ra tiếng thở dài của đại sư tỷ:

- Sao tỷ ở đây? Nàng đến gần Ngọc Phượng tò mò hỏi.

- Ai, sao ta lại nhỏ hơn con bé Minh Phương đó chứ, nếu ta bằng tuổi nó và muội thì đã được đi làm nhiệm vụ cùng hằng Phong sư huynh rồi, đâu phải ngồi đây. Nàng buồn cười nhìn đại sư tỷ, có ai vì không được đi giết người mà buồn chứ.

- Tỷ thích Phong ca sao?

- Ta…làm sao muội biết? nàng ta tròn xoe mắt nhìn nàng. Rồi như nghĩ gì đó ánh mắt nàng ta chợt lóe sáng nàng ta hỏi nàng

- Muội có cách khiến huynh ấy cũng chú ý đến ta không?

- Muội làm sao biết, Muội cũng chưa từng để ý ai… Nói đến đây gọng nói nàng bỗng dưng yếu ớt hình ảnh của Minh Nhật lướt qua trong đầu nàng làm cho chính nàng cũng bị dọa sợ.

- Vậy muội có thể tìm sách đọc mà, thư phòng của sư phụ có rất nhiều sách, muội tới đó đọc rồi mai nói cho ta nghe một chút nha. Nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì nàng ta đã biến mất chỉ để lại một câu

- Nếu muội làm tốt ta sẽ cho muội biết đối tượng muội sẽ phải giết và người hướng dẫn muội trong lần nhiệm vụ lần này.(Akiaki: mỗi sát thủ mới khi nhận nhiệm vụ luôn có người hướng dẫn cùng giám sát nhiệm vụ)

## 5. Chương 5: Sẽ Gặp Lại.

Để có được thông tin từ Ngọc Phượng nàng đã phải mất cả buổi tìm hết các sách nói về tình cảm nam nữ để đọc thế nhưng những gì nàng tìm thấy cũng không nhiều lắm. Cuối cùng nàng ảm đạm rời đi thư phòng thì đột nhiên phát hiện một chồng sách cũ kỹ có rất nhiều sách bám bụi như đã lâu không có người đọc đến số sách này đều nói đến tâm tư nữ nhân và cách theo đuổi nữ nhân. Nàng nghiêng đầu nghĩ một lát, theo đuổi nữ nhân và nam nhân chắc là không khác nhau mấy có thể dùng được đi, thế là nàng bắt tay vào nghiên cứu chỗ sách kia. Đến điểm hẹn với Ngọc Phượng nàng cùng nàng ta bắt đầu nghiên cứu phương án.

- Theo như muội đọc thì trong sách nói muốn một người thích lại mình thì phải theo đuổi.

- Theo đuổi. Nghĩa là thế nào? Nàng ta nghiêng đầu nhìn nàng mong chờ.

- Ách cái này… sách không có nói, nhưng có lẽ là đuổi theo người mình thích, chắc là vậy. Nàng ở một bên ngẫm nghĩ. Nếu đọc xuôi không hiểu thì lộn ngược lại đi, có lẽ cũng không khác là mấy.

- Đuổi theo? Huynh ấy đâu có chạy, ta làm sao đuổi theo. Chẳng lẽ lại chờ khi nào huynh ấy chạy liền đuổi theo sao? Làm thế huynh ất sẽ thích lại ta sao? Muội chắc chứ? Cái này nàng ta chưa từng nghe nói nha, nếu phải thích tất cả những người đuổi theo bọn họ thì sẻ rất phiền nha vì họ là sát thủ, đa số những kẻ đuổi theo đều là trả thù cả. Nàng ta đưa ra nghi hoặc thật sâu chờ chờ nàng giải thích.

- À…việc này, sách không có nói…sách chỉ viết phải vui vẻ theo đuổi, theo muội thấy có lẽ đuổi theo mà mang theo thiện ý và sát ý có khi mang đến kết quả khác nhau đi. Còn về khác nhau thế nào thì…cái này nàng đoán thôi nàng cũng không biết nha.

- Với lại đuổi theo cũng đâu có phải chỉ khi huynh ấy chạy tỷ mới theo. Theo muội thì đuổi theo đây có lẽ là muốn nói bình thường huynh ấy không chạy thì tỷ đi theo, huynh ấy chạy thì tỷ đuổi theo, giống việc mà Phương muội làm ấy.cái này là nàng tự rut ra kết luận, cũng chẳng biết có đúng không.

- À… thế gọi là theo dõi. Nàng ta bừng tỉnh đại ngộ nói.

- Ách, muội nghĩ cũng không phải, theo dõi là lén lút còn trong sách nói phải công khai theo đuổi cơ. Nàng như kẻ hướng dẫn nhiệt tình nói.

- Vậy thì là theo đuôi,ta nghĩ sách chắc là viết sai rồi, theo đuôi lại ghi thành theo đuổi. Nàng ta ra vẻ uyên bác lý luận.

- Tỷ thật thông minh mới nhìn liền biết sách viết sai nha. Nàng sáng mắt ngưỡng mộ nàng ta nói.

- Đương nhiên, ai cũng khen ta thông minh tư chất hơn người mà, mấy lãi già viết sách có khi lớn tuổi mắt hoa nên ghi loạn cả lên. Nàng ta dương dương tự đắc nói.

- Hừ con hồ li tinh kia thì ra cũng đã nghiên cứu cách dụ dỗ Hằng Phong sư huynh rồi, ả coi bộ cũng rất ghe gớm đi. Nàng ta chống tay vào hai bên hông nghiến răng nghiến lợi nói bộ dáng như một tiểu tức phụ bị kẻ cướp mất phu quân. Rồi chợt như nghĩ ra gì đó ánh mắt nàng ta lóe sáng hướng nàng hỏi :

- Nhưng ngoài theo đuôi ra còn làm gì khác nữa ? Ngọc Phượng lại dùng mắt mong chờ nhìn nàng khiến nàng thật sự đấu tranh tư tưởng lắm mới nói ra những gì đọc được.

- À tặng hoa, khen người đó đẹp. Nàng tìm mờ cả mắt nhưng cũng chỉ có sách chỉ cách nam nhân ái mộ nữ nhân chứ không có sách nào chỉ cho nàng nữ nhân phải làm thế nào. Thôi thì cứ xem nam nhân là nữ nhân mà làm theo vậy chắc là không vấn đề gì đi.

- Muội chắc chứ, khen Hằng Phong sao ? Huynh ấy sẽ vui khi ta khen huynh ấy đẹp sao? Nàng ta có chút nghi ngờ thế nhưng nàng nói với vẻ quả quyết:

- Không phải tỷ cũng vui khi được khen đẹp sao? Muội, ách…Muội cũng rất vui, khuôn mặt nàng ửng đỏ, khi ấy khi Minh Nhật khen nàng thực sự là nàng rất vui, vui đến mức luống cuống không rõ phải phản ứng thế nào. Dù đã sáu năm nhưng cảm giác ngày hôm đó nàng sẽ mãi không quên. Như vừa ý với kết luận nàng đưa ra Ngọc Phượng ghé vào tai nàng nói nhỏ:

- Nhiệm vụ lần này của muội là Lăng gia ở thành Đông, còn người hướng dẫn là đại sư huynh. Lúc đầu nghe nói người hướng dẫn muội là nhị sư huynh nhưng sau đó đại sư huynh nói muốn là người hường dẫn cho muội từ giờ cho tới khi muội có thể tự nhận nhiệm vụ. Nàng như kẻ ngốc mà đơ ra mãi khi sư tỷ Ngọc Phượng chạy mất thì nàng mới tiêu hóa được tin tức ấy. Vậy là nàng sắp gặp lại hắn, Tim nàng đập thật nhanh, nàng đã ngóng trông nhìn thấy hắn rất lâu , rất lâu rồi. Nàng đã nghĩ ra mọi tình huống hắn và nàng sẽ gặp lại, vì nàng là người chậm chạp ngay cả suy nghĩ và phản ứng cũng rất chậm nha. Nàng không muốn vì luống cuống mà lại nói và hành động không thể kiểm soát được rồi thì hối hận như lần trước gặp phải hắn. Từ lần đó nàng không ngừng hối hận, nếu biết ngày đó hắn đi là sáu năm, nàng sẽ không phản ứng như vậy phản ứng mà không kịp suy nghĩ. Nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ hắn sẽ gặp lại nàng trong vai trò kẻ hướng dẫn cùng giám sát nhiệm vụ. Nàng chỉ nghĩ bọn họ sẽ tình cờ chạm mặt hoặc giả hắn tới đưa thuốc trị thương bị nàng bắt gặp, hoặc sư phụ gọi nàng tới phòng rồi gặp hắn như lần trước. Nhưng ngàn lần nghĩ cũng không nghĩ đến sẽ gặp lại trong tình cảnh này, nàng sẽ phải phản ứng thế nào ngày đó đây. Tim đập nhộn nhạo trong lòng dâng lên từng đợt cảm giác vui sướng cùng mong chờ, nàng sắp gặp lại hắn.

## 6. Chương 6: Gặp Lại.

Trong căn phòng nhỏ của Bạch tình cư một thân hình nhỏ bé đang chăm chú nhìn mình trong chiếc gương đồng cũ kỹ. Gương mặt tuyệt mỹ diễm lệ nhưng có chút lạnh nhạt kia bỗng dưng nhếch lên một chút trên khóe môi khiến cho khuôn mặt tuyệt mỹ có phần thêm nguy hiểm giống hệt kẻ xảo trá nở nụ cười khi làm điều gì xấu xa.

Tập cười cả buổi cuối cùng nàng cũng đầu hàng,có khi huynh ấy sẽ lăn quay ra xỉu giống như Du thẩm phòng bếp mỗi khi nàng cười dịu dàng cám ơn mất thôi. Sao mĩ nữ người ta cười thì nghiên nước nghiêng thành còn nàng cười thì dọa người sợ đến thế chứ.

Căn bệnh này cũng đã theo nàng suốt tám năm, tuy nàng không cam lòng buông bỏ luôn hi vọng có thể như kẻ khác, bày ra những cảm xúc của bản thân nhưng coi bộ chỉ làm dọa sợ mọi người. Thế nên nàng vì không muốn mọi người bị mình dọa bỏ chạy nên đã học cách áp chế mọi vui buồn của bản thân không để lộ qua nét mặt. Vì cho dù là cảm xúc gì khi qua nét mặt của nàng cũng chỉ có một loại biểu cảm đồng dạng, kẻ xấu, kẻ nguy hiểm, kẻ quỷ quyệt.

Dù đã sống chung rất lâu nhưng cũng không có một ai trong Phong Linh sát quen được với những vẻ mặt này của nàng cả. cố tỏ ra bình thường nhất có thể nàng nhẹ nhàng buông một câu mà nàng tập đi tập lại cả buổi trời:

- Sư huynh, lâu không gặp. Cố dồn mọi tình cảm vào câu nói thay cho sắc mặt lạnh băng này nàng có vẻ vừa ý với kết quả này. Thì như bị dọa sợ vì người đến trợn mắt há mồm.

- Ngũ muội, lâu không gặp, không ngờ ta chỉ mới ngang qua Bạch tình cư của muội còn chưa tới gần muội đã nhận ra ta nha.

Vừa nói trên mặt hắn là một nụ cười thật sâu, thật ra hắn đã tới từ lâu nhưng do nàng quá mức nghiêm túc tập luyện liền không hề nhận ra sự có mặt vô tình của hắn. Dù là đã sáu năm nhưng nàng vẫn thế, khi làm dù là việc gì cũng hết sức chuyên chú có thể thấy dụng tâm của nàng.

Có phải vì nàng như thế càng khiến hắn có cảm giác muốn che chở cho nàng chăng? Thế nhưng càng đến gần nàng hắn càng sợ, sợ tình cảm kia của hắn vượt qua sự kiểm soát của bản thân. Hắn đã hạ quyết tâm sẽ không để mình lặp lại vết xe đổ kia nữa, trong cuộc đời hắn chỉ một lần yêu và hận là đủ rồi. Thế nên khi biết nàng từ ghét bỏ hắn lại chuyển hướng quan tâm hắn tự dưng rất sợ gặp nàng. Nhưng hắn vẫn thường lén về nhìn nàng chẳng hiểu sao mỗi khi trong lòng hắn khó chịu chỉ cần thấy nàng tâm tư kia sẽ bình ổn.

Tâm tư hắn đi dạo một vòng quay lại với bản thân thế nhưng khi nhìn lại nàng vẫn như chết trân, vẻ mặt vẫn chẳng chút thay đổi nào. Lại phì cười vì vẻ đáng yêu ấy hắn đưa tay quơ quơ lên gọi nàng. Như bị nụ cười kia gọi tỉnh nàng bắt đầu luống cuống nói một loạt những câu mình đã tập trước vài ngày nay để nói chuyện cùng hắn.

- Khỏe huynh cảm dạo này nào thế có không?

Nói xong nàng mới nhận ra câu chữ ấy thế mà cứ lộn xộn bát nháo cả lên liền cố bình tĩnh sửa lại.

- À,…Huynh dạo này thế nào, có khỏe không?

Dù khuôn mặt chẳng chút biểu tình gì nhưng đỏ gay gắt, đôi mắt nàng tràn đầy quẫn bách cùng xấu hổ. Khiến hắn rất muốn phá lên cười thế nhưng cật lực áp chế xuống sợ làm nàng cuống hơn.

- Ta rất tốt, còn muội, dạo này còn hay bị thương do phi tiêu của Ngọc Phượng nữa không?

Nói xong mà hắn muốn cắn đầu lưỡi mình, hắn làm sao thế, tự nhiên lại lỡ lời thế kia chứ.

- Hì…

Nàng thấy hắn có chút cấp bách vì giấu đầu hở đuôi khiến nàng không khống chế mà cười ra mặt. Rồi như nhớ đến mình sẽ dọa người nàng liền thu hồi nụ cười kia chỉ sợ hắn nhìn thấy. Tuy trên khuôn mặt nàng biểu tình biến hóa rất nhanh nhưng hắn có thể thấy hết trong mắt.

Hắn đưa tay vuốt khuôn mặt của nàng khẽ thở dài, hắn đã tìm tám năm rồi nhưng kẻ gọi quỷ y kia tung tích bất định vốn dĩ có tin tức của hắn nhưng làm thế nào cũng không thể bắt được người. Đã làm hết tất cả mọi cách nhưng hắn cũng chỉ có thể vừa tìm vừa khiến quỷ y tự mình tìm đến. Thế nên những năm gần đây hắn chỉ nhận giết người đổi lấy dược liệu quý vì những dược quý là mồi hắn dẫn dụ quỷ y tự tìm đến.

Cũng đã tám năm, hắn thực sự sắp hết kiên nhẫn, hắn muốn nàng có thể tự do cười khóc, nháo như những sư muội khác. Cũng không rõ là vì sao khi thấy nàng tự đè ép mọi cảm xúc của mình khiến hắn đau lòng. Ngày đó nếu không phải vì hắn có lẽ nàng sẽ không như thế, đó cũng là lý do hắn dùng trăm phương nghìn kế cũng muốn chữa trị cho nàng. Hắn cúi thấp người nhìn cô bé giờ đã khá lớn thế nhưng chẳng hiểu một chút sự đời gì này nhỏ giọng hỏi:

- Muội có biết nhiệm vụ của muội lần này là gì không?

Hắn thực sự sợ khả năng phân tích sự việc của các sư muội của mình nha. Hôm qua khi đi ngang qua viên đình hắn thấy nàng cùng Ngọc Phượng thảo luận mới biết thì ra các nàng đều là ếch ngồi đáy giếng, coi không hiều thì tự động sửa theo ý nghĩ của mình. Thế nên hắn muốn biết nàng có thực sự biết mình cần làm gì cho nhiệm vụ sắp tới không?

- Muội biết nha, là giết người phải không? Mà sư huynh à, không giết bọn họ có được không? Nếu muội thất bại trong lần này thì có phải không cần làm nhiệm vụ nữa không?

Nàng hỏi hắn vấn đề mà nàng đã nghĩ ra vì không muốn gia nhập vào tổ chức nên nghĩ ra.

- Không có khả năng. Hắn nói một cách khẳng định đập tan suy nghĩ ngay thơ của nàng.

Những kẻ trong nhiệm vụ lần này của muội là một tổ chức sát thủ nhỏ vừa được người của Thuần vương gia thành lập. Muội không tiêu diệt họ họ sẽ giết muội. Dù thế lực chúng chưa lớn mạnh nhưng cũng là một tổ chức sát thủ, hẳn là cũng rất nguy hiểm.

Nhiệm vụ kiểu này kẻ kinh nghiệm dày dặn với hắn còn khó khăn huống chi là nàng, hắn thật không thể tưởng được lão già ấy cư nhiên giao cho nàng. Thở dài nhìn nàng một hơi hắn thiếu nàng thật nhiều đi vì thế mà hắn sẽ dùng cả đời này để trả.

## 7. Chương 7: Nhiệm Vụ Lần Đầu - Thất Lạc.

Nàng mở thật to hai mắt nhìn tòa trang có đề chữ Lăng một trang viện lớn còn hơn Phong Linh sát của nàng thế nhưng Minh Nhật nói một tổ chức sát thủ nhỏ. Nàng và hắn đến gần Lăng gia thì trọ lại tại một khách điếm nhỏ. Hắn nói chờ đến tối sẽ hành động tiện hơn nên bọn họ mướn hai căn phòng tại một khách điếm gần đó để nghỉ lại và chờ.

Khi vừa bước vào khách điếm vừa thấy hắn thì thần sắc của chưởng quỹ cũng biến đổi một chút nhưng ngay sâu đó vô thanh vô thức trở lại bình thường. Một lúc sau thấy hắn giao gì đó cho chưởng quầy khách điếm thì ông ta hướng hắn gật nhẹ đầu ngầm hiểu ý, ông ta vội vã biến mất như chưa từng có mặt tại khách điếm , ngay khi thời điểm chưởng quầy biến mất thì một chưởng quầy khác xuất hiện thay vào vị trí của bỏ trống nhanh đến nếu không đứng ngay ở đó cùng hắn nàng cũng sẽ không nhận ra. Nàng do dự một lát liền hỏi:

- Huynh là định làm gì? Dù sao thì nhiệm vụ cũng là của nàng nha, không thể không biết kế hoạch của hắn được.

- Tìm người đến giúp. Không thể chỉ có chúng ta làm nổi nhiệm vụ này, cần nhiều người hỗ trợ. Làm không khéo sẽ không còn mạng trở về. Hắn cũng không thể một mình giết hết một trang này, còn nếu bỏ sót không chừng sẽ có hậu quả khó lường về sau.

Rất nhanh ánh trăng đã lên cao là thời điểm bọn họ cùng tiến đến Lăng phủ. Bất quá nàng vẫn là theo sát hắn, vì nàng thực sợ bị lạc nha, là kẻ mù đường dù là đã ở Phong Linh sát trên dưới tám năm nhưng nàng còn lạc, huống hồ là nơi xa lạ này.

Khi vừa tiến nhập Lăng phủ hắn liền ra tay, thấy một người giết một người, kéo nàng ra phí sau bảo hộ thế nhưng từ trốn sau lưng hắn nàng dần dần cũng phải vì bảo toàn mệnh mà ra sức chống đỡ. Bởi vì vây kín bọn họ rất rất đông kẻ địch, mà võ công của bọn họ cũng không kém gì chủ một lúc sau hai người đang cùng một chỗ bỗng bị tách ra từ khi nào không rõ.

Nhìn quanh bốn phía, nàng thực sự không thể nhận ra đây là đâu nữa rồi. Rồi phát hiện như không phải mình nàng đánh lại bọn người trong Lăng phủ. Có một đám người cũng hướng bọn họ đánh tới nhưng nàng khẳng định đó không phải người của Phong Linh sát.

Có lẽ bọn họ cũng là đến giải quyết thù hận gì đó nàng thầm nghĩ bở chẳng phải các sư huynh sư tỷ thường nói giang hồ nhiều ân oán sao. Nàng đánh nhau nhưng không có nửa điểm tấn công mà chỉ chống đỡ vì không muốn thương tổn kẻ nào. Nàng chẳng phải đến giết người sao, thế nhưng thế nào cũng không thể xuống tay được. Nếu sư phụ mà biết được có phải liền sẽ tức chết không nhỉ. Đang lơ đãng suy nghĩ bỗng một đường kiếm đâm tới nàng, nàng bỗng thở dài một hơi, có phải bọn người ngu ngốc này không bức nàng giết người sẽ không chịu được sao.(akiaki: đang đánh nhau còn có thể thất thần nghĩ ngợi, thiệt là phục tỷ này ghê) Định ra chiêu thức đánh trả hắn ta thì đột nhiên một kẻ ở đâu bỗng nhảy ra đỡ cho nàng một kiếm. Hắn ta không những xen vào việc của nàng thì thôi đi còn trái lôi, phải kéo một đường kéo nàng ra khỏi trận chiến.

Theo như yêu cầu trợ giúp Vân Kinh Mạn không chút tình nguyện nào tới Lăng phủ hỗ trợ Minh Nhật. Hắn cực bất mãn nha, Thiên Tinh các nhà hắn là lấy tin tức chứ không phải sát thủ của cái tên kia. Thế nhưng thiếu nợ thì phải trả thôi, ai kêu tiền mà bọn hắn dùng đều của cái tên kia chứ. Thế nên khi vừa đến các anh em xông lên phía trước hắn cũng chỉ nhàn nhã ở một bên xem mà thôi. Nhưng chẳng thể tưởng được bóng dáng nhỏ bé đang bị vây khốn kia làm hắn chú ý.

Nàng mặc một bộ bạch y, mọi chuyển động của nàng như con bướm trắng linh động mà mềm mại. Khuôn mặt tuyệt sắc nhưng có chút lạnh lùng lạnh nhạt hòa cùng ánh trăng cứ như tiên tử hạ phàm xinh đẹp động lòng người khiến cho hắn ngẩn ngơ chao đảo. Làm mật thám đã mười năm nhưng hắn thấy qua rất nhiều nữ tử thế nhưng khí chất của nàng khiến hắn có cảm giác nàng không thuộc cõi phàm trần.

Không phải hắn chưa từng gặp qua nử tử lạnh nhạt, cũng không phải hắn chưa gặp qua nữ tử lạnh lùng, chẳng phải hiếm hoi gì nữ tử ngây thơ trong vắt như nước suối mùa hè. Nhưng nàng giống như sự kết hợp của tất cả từ bọn họ khiến hắn không thể nhìn ra đâu mới là con người thực của nàng hay tất cả những gì hắn cảm nhận đều là nàng.

Theo như quan sát của hắn thì nàng hẳn là kẻ thù của Lăng gia, vả lại có vẻ võ công nàng không cao lắm chỉ vài tên nhãi cũng khiến nàng có vẻ chật vật không thể phản kích. Bất giác ý thức muốn bảo hộ nàng chiếm lấy toàn bộ lý trí khiến hắn từ một kẻ ngoài cuộc cũng phải nhảy ra dẫn nàng đến nơi an toàn. Thế nhưng điều làm hắn bất ngờ là nàng chẳng những không hề cảm kích còn trừng mắt với hắn.

- Ngươi làm gì thế hả? Đây là chỗ nào? Mau dẫn ta quay lại Lăng gia.

Nàng trừng to hai hắt oán tránh hắn, nàng là kẻ mù đường tự dưng đưa nàng đến nơi xa lạ này là có ý gì ?

- Ở Lăng gia rất nguy hiểm, Nhà cô nương ở nơi nào ta đưa nàng về nhà.

Hắn hướng nàng lễ phép nói cũng thật muốn biết nàng là khuê nữ nhà ai. Chỉ cần biết gia môn của nàng hắn sẽ không khó điều tra chút ít thông tin về nàng.

- Ta không có nhà, nên không có nơi để về, thế nên hãy đưa ta trở lại Lăng phủ.

Chỉ có một nơi là Phong Linh sát để về, bất quá cũng không thể nói cho hắn biết vì cũng không biết hắn là bạn hay thù,Linh Tuyết thầm nghĩ

- Vậy không biết xưng hô với cô nương như thế nào. Biết của nàng tên hắn tin cũng không tra được của nàng thân thế.

- Ta họ Bạch.

Nàng thấy nhị tỷ tam tỷ và tứ tủ đều chỉ xưng họ với những kẻ vừa gặp, nàng làm thế chắc là cũng đúng đi.

- Bạch cô nương, đợi lát nữa mọi nguy hiểm qua đi ta sẽ dẫn cô quay lại Lăng gia cô trở lại đó chắc do đánh mất thứ gì đó quan trọng sao ?

Họ Bạch, trong thành Đông này cũng không có gia đình nào có họ đó hay là nàng tứ nơi khác đến, hắn cũng không vội tiếp cận nàng. Nàng chưa nói ra tên mình chứng tỏ nàng chưa hề tin hắn mà thái độ lạnh băng cùng lời nói lạnh lẽ của nàng khiến hắn cảm giác cao độ sự xa cách. Cứ như giữa nàng và hắn là một bức tường thật cao không thể chạm tới. Nàng càng lạnh lùng với hắn, hắn càng muốn tiếp cận nàng.

- Phải đánh mất thứ rất quan trong. Là lạc mất đại sư huynh, người mà nàng ngóng trông gặp lại suốt tám năm thế nhưng tên lắm chuyện này ở đâu ra tự dưng xen vào.

## 8. Chương 8: Lạnh Lùng

Không để ý đến kháng nghị cuả Linh Tuyết Kinh Mạn vẫn không mang nàng trở lại Lăng Phủ mà tạm thời đưa nàng đến Tiền các chờ đợi. Về Tiền các hắn cũng không gặp Minh Nhật, nghe các thuộc hạ báo Minh Nhật ở lại tìm ai đó. Tìm người sao, hắn có chút nhíu mày, nàng cũng nhất quyết trở về Lăng Phủ, như hiểu ra điều gì đó hắn cười khổ. Coi bộ hắn thật là kẻ nhiều chuyện rồi.

Nàng chắc hẳn chính là Linh Tuyết tiểu cô nương mà Nhật bảo vệ, cũng là người duy nhất khiến tên lạnh lùng kia để tâm. Dù biết thế hắn vẫn không đem nàng đến Lăng gia gặp Nhật mà đợi tại tiền các.

Linh tuyết nhận ra khách điếm mà mình cùng Minh Nhật đến trọ nên cũng thả lỏng tâm tình hơn. Nàng quyết định không đi Lăng gia nữa mà ở tại đây chờ Minh Nhật. Thế nhưng đã một ngày hắn cũng không xuất hiện khiến nàng lo lắng không yên.

Kinh Mạn thấy Minh Nhật mãi vẫn không trở lại Tiền Các, hắn không phải là vẫn còn tìm kiếm nàng tại Lăng gia đi. Coi ra thái đô đứng ngồi không yên của nàng cùng với lo lắng của Minh Nhật với nàng Kinh Mạn cười khổ. Khó khăn lắm y mới thích một người con gái nhưng coi bộ chưa bắt đầu mà y đã thất tình mất rồi.

Vì biết bệnh của Linh Tuyết nên Kinh Mạn cũng hiểu được nàng đối với hắn là lạnh lùng từ trong ra ngoài. Nhưng với Minh Nhật thì ngoài lạnh trong nóng, hắn bỗng có chút hâm mộ Minh Nhật. Nhưng nói gì thì nói hắn cũng là không muốn ngay lập tức từ bỏ hi vọng mà chưa đấu tranh. Hắn muốn nàng với hắn có chút dịu dàng, dù rất nhỏ thôi nhưng hắn không thích thái độ lạnh lùng triệt để của nàng.

Khi Minh Nhật về đến khách điếm thì mặt trời đã ló dạng sang ngày hôm sau. Sau khi giả quyết hết đám người ở Lăng gia hắn phát hiện nàng biến mất. Trái tim bỗng nhiên run rẩy, tìm thật cẩn thận từng cái xác một sợ nàng nằm đó trong đám bọn họ. đến khi xác định trong số những kẻ ở đây không có nàng hắn mới thở phào nhẹ nhõn.

Hắn biết nàng hay lạc đường thế nên tìm từng ngõ ngóc một thật cản thận sợ sẽ bỏ sót nơi mật thất hay mật đạo nào đó nhốt nàng trong ấy. Lật tung từng tấc đất Lăng gia nhưng cũng không có dấu vết của nàng khiến hắn trở nên hoang mang hơn. Hắn thẫn thờ ngồi chết lặng trong Lăng gia, chỉ mới nhiệm vụ đầu tiên mà hắn đã lạc mất nàng.

Khi nghe bọn người của Thiên Tinh các nói Kinh Mạn mang về một nữ nhân tuyệt sắc với y phục mày trắng hắn thật nhanh trở lại Tiền các. Vừa nhìn thấy nàng nội tâm hắn có chút run rẩy, hắn biết nàng đối với hắn mà nói không còn là người hắn chỉ phải bảo hộ nữa. Mà nàng quan trong hơn rất rất nhiều, chính phát hiện đó khiến hắn muốn đẩy nàng ra thật xa mình hơn.

Khi thấy Minh Nhật xuất hiện Linh tuyết hai mắt sáng ngời, nàng vội vàng chạy đến, nhìn từ trên xuống hắn dù vẻ mặt không thể biểu hiện sự lo lắng nhưng có thể nhận thấy nó qua giọng nói của nàng :

- Huynh đã trở lại, có bị thương ở nơi nào không ? Sao lại đến tận giờ mới về ?

Không thấy ta chắc huynh lo lắng lắm. Thực xin lỗi. Nàng cúi gằm mặt xuống bàn tay nắm lấy tay hắn có chút run run. Minh Nhật cắn chặt răng gạt bàn tay nàng ra khỏi tay hắn giọng nói lạnh nhạt có chút tàn nhẫn.

- Muội lớn rồi không phải trẻ con ta sẽ không lo cho muội, nhưng nhiệm vụ lần này là của muội không phải của ta,dựa vào gì muội bỏ ta lại giải quyết. Thì ra Phong Linh Sát cũng đào tạo ra người vô dụng.

Chỉ với một câu nói nhưng lực sát thương quá lớn, nó khiến Linh Tuyết ngã ngồi trên đất lệ tuôn đầy khuôn mặt. Thấy Linh tuyết trước sau đối với hắn vẫn thật lạnh lùng mà chỉ lộ cảm xúc trước Minh Nhật lại còn vì hắn mà khóc, Vân Kinh Mạn không nén khỏi tức giận bước đến.

- Là ta sai, ta không hiểu chuyện, không liên quan Bạch cô nương. Ngươi cũng không cần phải nói những lời khó nghe như thế.

Hắn biết tên đầu gỗ này cũng có tình cảm với nàng đi, nếu không hắn cũng không hết mực che chở nàng như thế. Nhưng không hiểu sao, lại thương tổn nàng, quen biết Nhật lâu như vậy cũng biết rõ hắn đối với Linh Tuyết có bao nhiêu che chở. Hắn chưa từng thấy qua hắn ta đối tốt với ai như với nàng kể cả Liễu Nhạn. Hắn đến bên Linh Tuyết đỡ nàng đứng lên nhìn nàng mà có chút đau lòng :

- Bạch cô nương, ta dẫn cô về phòng, cả đêm qua cô đã không ngủ rồi.

Nói rồi chẳng thèm nhìn tên ôn thần kia lấy một lần dìu nàng bước đi. Minh Nhật thấy thái độ quan tâm quá mức của Kinh Mạn mà bức bối. Mạn chẳng phải trước nay luôn khinh thường gần gũi nữ nhân sao, hắn dù được nhiều nữ nhân ái mộ cũng luôn luôn tránh xa các nàng. Từ lúc nào lại ân cần với nữ nhi thế kia, trông thật ngứa mắt.

Hắn hừ lạnh khuôn mặt lạnh băng không chút cảm tình đáy mắt xẹt qua một tia nguy hiểm rồi biến mất khỏi khách điếm nhưng thật ra là Tiền các của Thiên Tinh các. Minh Nhật cũng không hề nhận thấy rằng nụ cười tươi tắn che dấu nội tâm ngày thường được hắn khoác lên nay đã không còn tông tích. Mà giờ đây lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng, băng lãnh giống như tính cách của hắn, không chút độ ấm nào mà hắn cố che dấu từ trước tới nay.

## 9. Chương 9: Hàn Độc

Sau hôm đó dù có chung hành trình thế nhưng Minh Nhật không hề nói một tiếng nào với Linh Tuyết. Không khí như bị bao trùm chút ảm đạm

- Bạch cô nương ăn cá đi, ở đây nổi tiếng nhất là món cá sốt cua ngọt này đó.

Kinh Mạn cố gắng làm không khí dịu bớt đi, hắn thật nhìn không quen cái tên hòa nhã thường ngày nay trở thành tảng băng di động trông có chút chướng mắt. Minh Nhật trừng mắt liếc xéo Kinh Mạn trong mắt là hàn ý vô tận. Vì cái gì mà cái tên này cứ bám dính lấy hai người bọn hắn, lại đông một tiếng Bạch cô nương, tây một tiếng Bạch cô nương nghe thập phần chói tai.

- Đa tạ, Vân đại ca, lúc trước ta không biết thì ra huynh quen biết đại sư huynh. Nếu là bằng hữu với đại sư huynh cũng cứ coi ta như tiểu muội huynh là được, gọi ta Linh Tuyết là được.

Hai ngày nay nàng cũng không phải không rõ hắn đối xử với nàng vô cùng tốt, nếu không phải vì nàng đã thích đại sư huynh cũng sẽ bị hắn làm cảm động. Nay chỉ có thể dùng thái độ đối với các sư huynh đệ đồng môn mà đối đãi cùng hắn đi. Kinh Mạn trong lòng vui sướng đến cuối cùng nàng cũng đã đối xử với hắn không mang phòng bị xa lạ nữa lập tức vui mừng đáp :

- Linh Tuyết, muội có gì cần cứ nói ta sẽ làm giúp muội, đừng ngại nha.

Ở một bên Minh Nhật đã buông bát đứng lên trở về phòng mà trong lòng cực kỳ khó chịu. Giờ thì hắn rất rõ ràng hắn thập phần để ý để ý Kinh Mạn với nàng cực kỳ tốt, mà nàng tựa như cũng không chán ghét Kinh Mạn.

Một bên là bạn tốt một bên là người hắn xem là muội muội vậy chẳng phải hắn nên vui mùng sao? Thế nhưng lại thấy đáy lòng chua chát khó chịu, ngực như có tảng đá đè nặng đến không thể thở nổi. Hắn đối với nàng chẳng phải vì mắc nợ nàng thôi sao? Phải, có lẽ bệnh của nàng là do hắn mà thành nên trước khi chữa khỏi cho nàng hắn sẽ không vui vẻ gì khi gặp nàng. Đó chẳng qua là áy náy, là tội lỗi hắn muốn chuộc lại, tuyệt đối là thế.

Minh Nhật như muốn tự thuyết phục với bản thân về những cảm xúc trào dâng trong đáy lòng, những cảm xúc mà hắn đã trốn tránh rất nhiều năm qua, sợ lại một lần nữa vướng vào. Hắn hít một hơi thật sâu nắm chặt nắm tay dồn nén hết mọi cảm xúc của bản thân lại quay người bước đi nhưng đi chưa được bao lâu thì phía sau có những thanh âm nhốn nháo. Khi hắn xoay người Linh Tuyết ngất lịm trê sàn, Kinh Mạn ở một bên lay nàng.

Hắn nhanh như cắt lao tới ôm trọn nàng trong ngực, hơi thở nàng suy yếu mong manh tự hồ như lúc có lúc không, khiến toàn thân hắn run rẩy. Nàng dù đang trong lồng ngực của hắn thế nhưng nàng tựa hồ như có thể tùy thời mà biến mất. Thân thể nàng ngày càng không có độ ấm cứ lạnh dần, lạnh dần mất dần độ ấm áp.

- Mau mời đại phu, Linh Tuyết tỉnh lại, muội saovậy, đừng dọa ta.

Bàn tay hắn nắm chặt đôi tay đã trở nên lạnh buốt của nàng. Tim như co rút lại đau như bị người ta bóp nát không thể hô hấp hay suy nghĩ bất cứ gì. Bàn tay run run lần đầu tên hắn biết thế nào là sợ.

Khi Nương hắn mất hắn cũng chỉ thấy rất đau nhưng không có cái cảm giác sợ hãi đến không thở nổi này, chỉ ý nghĩ có lẽ nàng sẽ chết thôi vậy mà cảm giác như cơ thể sẽ ngừng hoạt động theo. Cảm giác sợ mất nàng còn mãnh liệt hơn khi hắn mất nương hay Nhạn nhi. Hắn hiểu ra rằng cái cảm giác mà hắn luôn sợ hãi tránh xa đã lặng lẽ khắc thật sâu trong trái tim hắn mà giờ dù có chối bỏ cũng sẽ không còn kịp nữa.

Một lúc sau đại phu đến, bắt mach cho nàng ông trầm mặc hồi lâu rồi nói

- Lão phu hành y đã nhiều năm nhưng chư từng thấy chứng bệnh lạ này, trong cơ thể vị cô nương này hàn khí bao trùm cơ thể thế nhưng lại không phải do nhiễm lạnh. Thực sự là ta không biết làm thế nào tiêu trừ được. Nhưng có thể nói hàn khí này làm sinh mệnh nàng yếu đi thậm chí mất mạng.

Nghe đại phu nói thân hình cao lớn của Minh Nhật kịch liệt lay động. Hắn trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng chưa từng nghĩ nàng sẽ chết, sẽ rời khỏi sự bảo hộ của hắn mà biến mất.

Hắn bóp nát tách trà trong tay, miểng tách vỡ cứa vào lòng bàn tay hắn khiến máu chảy xuống. Sự đau đớn từ lòng bàn tay truền đến khiến cảm giác đau trong lòng giảm nhẹ chút ít thế nên lòng bàn tay càng xiết chặt hơn nữa muốn giảm bớt đau đớn trong lòng.

Kinh Mạn ở một bên thấy hết tất cả thở dài, nếu Nhật đối với nàng là khắc sâu đến thế, sao phải khổ sở trốn tránh. Hắn cũng không thể làm gì hơn là dùng mọi cách mà hắn có thể giúp đỡ họ. Hắn bước ra cửa phòng phân phó kẻ phía sau

- Đưa thư tối khẩn truyền tin tìm Vương thái y, dùng toàn lực đưa ông ta đến đây nhanh nhất. Hiện nay ngoài Quỷ y cũng chỉ có Vương Nghị là người có khả năng nói cho bọn họ biết Linh Tuyết là xảy ra chuyện gì.

Hai ngày sau Vương Nghị được đưa đến, Linh Tuyết vẫn mê man không tỉnh, hơi thở vẫn thế mỏng manh. Vừa thấy tình trạng của nàng ông là thở dài :

- Nha đầu này ruốt cuộc vận mệnh cũng là như vậy. Lúc nàng còn bé ta cứ nghĩ nó sẽ không có cùng vận mạng giống Bạch Lạc. Ông ngước đầu đón nhận ánh mắt mờ mịt của mọi ngươi đành chậm trãi giải thích

- Cơ thể nàng ta là âm hàn, mỗi năm mới phác tác một lần mà mỗi lần phác tác cơ thể nàng ta sẽ dần yếu hơn rồi đến khi cơ thể không thể chống đỡ nữa sẽ chết.

Nghe thế cả Minh Nhật lẫn Kinh Mạn đều đồng thời ngã ngồi, người con gái trước mắt bọn hắn là không cách nào cứu sống được nàng sao. Nhìn ánh mắt bất lực của cả hai ông nhè nhẹ nói :

- Nếu là Quỷ y có lẽ sẽ có cách.

- Ta đi Độc Vương cốc thăm dò có khi sẽ tìm ra hắn.

Nói rồi Kinh Mạn phi thân biến mất trong đêm.(akiaki: chuyến đi này anh Mạn nhà ta tim ra chi Dược Dược, nhân duyên của anh)

## 10. Chương 10: Kết Thúc

Khi Linh Tuyết tỉnh lại đã là ngày hôm sau, nàng nặng nề mở mắt thấy Vương Nghị ngồi một bên vẻ mặt thâm trầm chăm chú.

- Việc như ngày hôm qua đã từng xảy ra sao ?

Ông cố gắng khắc chế bản thân để không làm nàng sợ hãi, đứa nhỏ mệnh khổ này thật đáng thương. Nàng nặng nề gật đầu, đôi mắt ông trầm xuống. Minh Nhật ở một bên sắc mặt lạnh lẽo không chút biểu tình nghe thấy câu trả lời của nàng thì đại biến trở nên như muốn giết hết những ai đang ở gần hắn. Nhận thấy không khí khác thường nàng nhẹ giọng :

- Khi con lên mười, rồi sau đó cứ mỗi năm một lần sẽ có tình trạng như hôm qua.

- Không thể nào.

Sắc mặt ông sợ hãi, nàng đã vượt qua sáu năm sao ? Thế nhưng Bạch Lạc cũng chỉ chống chọi được bốn năm. Nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của Vương nghị Linh Tuyết cảm nhận có gì đó không ổn.

- Bệnh của con sẽ chết sao ?

Mỗi lần phát bệnh nàng mơ hồ cảm thấy sinh mạng của nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào. Ông do dự một lát nhìn Minh Nhật rồi cho cả hai một đáp án khiến cho Minh Nhật không còn đứng vững được nữa.

- Ta e là vậy, có lẽ con sẽ chỉ sống được khoảng nửa năm là cao nhất. Còn không thì có thể tùy thời ra đi trong lần phát bệnh tới.

Lời của Vương nghị đồng thời khiền cho cả hai thân hình chao đảo vì tin tức thu được ấy. Nàng sẽ chết sao, quỷ y cũng đã tìm suốt tám năm thế nhưng tin tức cũng không có.

Những ngày sau đó sức khỏe cùa Linh Tuyết càng ngày càng yếu hơn. Thời gian phát bệnh từ mỗi năm một lần giờ thì cứ mỗi tháng nàng lại phát bệnh một lần. Vương đại phu cũng lưu lại để chăm sóc cho nàng. Minh Nhật cũng luôn ở bên Linh Tuyết lưu luyến không rời, hắn đối với nàng yêu chiều hết thảy. Chỉ là thứ gì nàng mở miệng nói muốn hắn bỏ hết công sức lấy cho bằng được.

Khoảng thời gian này Linh Tuyết hết sức vui vẻ cùng hạnh phúc. Nàng từng nghĩ chỉ cần sống như thế nàng cho dù là ngày mai có chết ngay cũng sẽ thỏa mãn.

Thế nhưng mọi sự không thể như người ta mong muốn, trong khi đang đắm chìm trong hạnh phúc thì nàng tình cờ biết được một chuyện khiến cho những hạnh phúc hiện tại đột nhiên vỡ vụn.

Mở mắt thấy sắc trời đã có chút sầm tối, tiếng lôi kéo bên ngoài khiến Linh Tuyết tò mò bước lại gần. Nàng nhận ra Minh Nhật đang bị một nữ tử có vẻ đẹp hoa lệ kiều diễm động lòng người giữ chặt lấy.

- Nhật, ta biết chàng còn tình cảm đối với ta, ta biết ta đã từng phản lại chàng, nhưng lúc đó là do ta bị người ta uy hiếp. Không thể không dồn chàng vào tử lộ, thế nhưng sau đó ta đã vô cùng hối hận. Ta biết chàng đối với Linh Tuyết kia là do áy náy với nàng ta, ta tình nguyện không tranh giành vị trí chính thất với nàng ta, chỉ cần chàng cho ta ở bên chàng có được không?

Giọng nàng nũng nịu đôi mắt nhiễm đỏ có chứa lệ quang trông mới thực là đáng yêu

- Chuyện của Linh Tuyết làm sao mà nàng biết được ?

Hắn ở một bên nghi ngờ hỏi. Dù rằng hắn từng yêu nàng nhưng cũng không phải cái gì hắn cũng nói với nàng.

- Là Vương đại phu nói với ta. Ông ta nói chàng là do áy náy mình hại nàng ta kích động chạy ra giữa trời tuyết lạnh khiến nàng ta mắc căn bệnh lạ không thể biểu hiện nét mặt ra được nên luôn muốn tìm quỷ y chữa cho nàng ta. Ngày đó khi ta quay lại tìm chàng thấy chàng đối xử tốt với tiểu cô nương ấy nên muốn rời đi thì gặp Vương đại phu, ông ấy thay chàng nói rõ hết thảy.

Bước chân cơ hồ có chút lảo đảo lui vế phía sau, Linh Tuyết đau lòng rời đi. Thì ra mọi thứ hắn làm vì nàng chẳng qua là vì muốn chuộc lại lỗi hắn gây ra. Nước mắt tuôn rơi như lũ tràn bờ nàng cơ hồ không thể nghĩ gì thêm nữa chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi hắn. Nàng không muốn nhận sự áy náy của hắn, càng không cần hắn thương hại nàng.

Minh Nhật ở một bên nhìn nữ nhân hắn từng yêu kia trong mắt không có lấy độ ấm cố hất tay nàng ra khỏi hắn.

- Đúng, lúc đầu đúng là ta đối với Tuyết nhi là áy náy thế nhưng hiện giờ là yêu thương cùng quyến luyến. Tình cảm của ta với nàng cũng đã chết từ ngày nàng đâm một nhát dao vào ngực ta.

Hắn hung hăng nói, lúc ấy cơ hồ hắn tưởng chừng không thể gượng dậy nhờ có việc bảo vệ Linh Tuyết có lý do để hắn cố sống tốt. Rồi Tuyết nhi như mầm sống nhỏ reo vào lòng hắn lớn dần , không rõ từ lúc nào chiếm tron trái tim hắn. Khi nghĩ có thể sẽ mất đi nàng làm trái tim hắn như vỡ vụn, lúc đó hắn mới rõ nàng đối với hắn không còn là trách nhiệm, không đơn giản là áy náy mà là chấp niệm. Không chỉ muốn bên nàng mà còn muốn nàng là của của hắn cho dù đời này kiếp này hay là kiếp sau…vĩnh viễn ở lại bên hắn.

Khi Minh Nhật đến phòng của Linh Tuyết chỉ có mỗi mình nữ tỳ cận thân nàng :

- Tiểu thư đâu ?

Ngữ khí có vẻ nhẹ nhàng nhưng mang chút lo lắng, đã muộn thế này nàng còn đi nơi nào chứ. Hôm nay hắn là tời để báo với nàng Kinh Mạn truyền tin về đã có tung tích Quỷ y.

- Lúc chiều tối tiểu thư nói đi tìm đại thiếu gia, ngài không gặp tiểu thư sao ?

- Nàng đi tầm nào ?

Hắn giọng điệu vô cùng khẩn trương sợ rằng nàng cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa hắn là Liễu Nhạn. Nàng đã nghe được những gì và vì sao không trở về? Bỗng nhiên hắn cảm thấy thật bất an.

- Tiểu thư đi lúc trời vừa chuyển tối,cũng khá lâu rồi.

Nàng là lần đầu tiên thấy đai thiếu gia giận dữ như thế, không phải ngài ấy luôn ôn hòa sao. Chỉ cần liên quan ngũ tiểu thư ngài ấy luôn khác thường.

Khi nghe Nhu Nhi nói thế thì khuôn mặt Minh Nhật trờ nên tối sầm, phi thân biếm mất trong đêm. Thật vất vả Minh Nhật mới tìm ra Linh Tuyết là theo dấu Kinh Mạn. Hắn cũng biết được người huynh đệ này vừa cưới vợ chừng hai tháng trước, thế mà hắn có lúc đã ganh tỵ ra mặt với Mạn vì Linh Tuyết.

Khi hắn đến thì Linh Tuyết đã suy yếu đến cơ hồ không một chút hơi thở nào. Khi bọn họ tưởng như tuyệt vọng thì vợ Kinh Mạn tự nhận nàng ta là quỷ y. Phải mất khá nhiều thời gian thuyết phục nàng ta vì có vẻ nàng ta và Mạn xảy ra bất hòa gì đó. Cuối cùng nàng ta nhận lời giúp thì hắn như thở phào nhẹ nhõm.

Hắn theo phân phó của Dược Dược(aki: tên vợ Kinh Mạn) phải rời nàng trở về kinh thành để đem gấp Huyết sâm trở về trước thời hạn hai ngày. Dù hắn đã lên đường này đêm không ngơi nghỉ thế nhưng giữa đường lại bị người đuổi giết. Với võ công của hắn thì giải quyết đám lâu la này không khó thế nhưng bọn họ đều là tử sỹ nên cũng mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng thì hắn vì thế mà về trễ hết nửa ngày. Sau khi dùng máu của Huyết sâm thay cho nàng Dược Dược bỏ lại một câu :

- Ta đã làm hết sức, sống hay chết là do nàng ta, ngươi đã về trễ nhớ không. Ta đã nói nếu trễ thời gian trở về sống chết ta không đảm bảo nữa.

Nói rồi nàng ta bước ra cửa, trên giường Linh Tuyết hơi thờ ngày một yếu dần rồi vụt tắt. Hắn đau đớn ôm thân thể đang lạnh dần kia mà gào thét, dù hắn đã làm mọi thứ mà vẫn không được sao, không thể giữ nàng ở lại bên hắn. Khi hắn chôn mình trong tuyệt lộ thì Kinh Mạn đột nhiên lay hắn :

- Linh Tuyết có lại hơi thở, nàng ta sống lại rồi.

Lúc đó hắn mới hoàn hồn bừng tỉnh, vui sướng ôm lấy nàng mà không hề nhận thấy. Kinh Mạn lúc này đã đuổi theo thê tử hắn ta, trả lại cho hắn cùng nàng không gian riêng tư của hai người.

- Ta không cần chàng thương hại, ta giờ đã hết bệnh rồi, sẽ không phiền chàng chiếu cố nữa. Chàng đi đi.

Nàng vươn tay đẩy hắn ra vẻ mặt suy yếu cùng tức giận.

- Ta không đi, không thể đi, càng không muốn đi. Ta không có thương hại nàng mà yêu nàng, lúc đầu ở bên nàng đúng là do áy náy nhưng sau đó thì là vì yêu. Ta không những chỉ muốn ở bên còn muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, suốt đời này chỉ được nhìn ta nghĩ về ta yêu mình ta. Dù nàng không yêu ta ta cũng sẽ làm đủ mọi cách khiến nàng yêu ta vì đời này nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi.

Hắn vươn tay ôm nàng vào lòng mặc cho những chống cự của nàng. Hắn đây không phải là hỏi nàng mà đang tuyên bố với nàng quyết định của hắn. Hắn hướng nàng tuyên bố không cần biết nàng có tiếp thu tình cảm của hắn hay không, hắn chỉ là tuyên cáo không cho nàng một cơ hội kháng cự nào.

Cả hai chìm trong hạnh phúc nhưng nào có biết rằng trong vô tình thôi nhưng đã khiến người bạn thân buôn ba tám năm tìm Quỷ y cho Linh Tuyết rơi vào rắc rối lớn đến mức sau này khi họ biết được thì vạn phần áy náy.( Đọc truyện : Dược yêu ) Nhưng đó lại là chuyện của sau này, bất quá bây giờ lại có một cặp tình nhân thập phần hạnh phúc quyến luyến không rời

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/tinh-linh-tuyet*