Xuyên Việt Chi Quy Đồ

Table of Contents

# Xuyên Việt Chi Quy Đồ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: Xuyên việt, cổ trang, giang hồ, mỹ công anh tuấn thụ, cường cường, có ngược, 1×1, HE Pairing: Phượng Thần Anh x Đường Phi (Phương Lâm) Note: Truyện cùng tác giả với bộ “Trọng sinh chi tiểu gia bất tý hậu”. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/xuyen-viet-chi-quy-do*

## 1. Chương 1: Số Mệnh

Tuyệt Điều Môn – Gay bar lớn nổi danh nhất thành phố, Đường Phi miệng ngậm một điếu thuốc, tay phải gắt gao ôm lấy phần mông của một mĩ thiếu niên dáng người thon dài, một thiếu niên vừa qua khỏi tuổi mười sáu. Hắn tuy rằng phong lưu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm những chuyện vi phạm pháp luật, bình thường hắn đều là dừng ngay trước điểm giới hạn của luật pháp.

Đường Phi lấy tay cầm điếu thuốc, sau đó quay đầu tà mị cười, đem khói thuốc toàn bộ phun vào trên mặt mĩ thiếu niên.

“Đáng ghét!” Mĩ thiếu niên cười duyên, vuốt bờ ngực cường tráng của Đường Phi, trong lòng âm thầm vui vẻ, xúc cảm thực không tồi. Nam nhânnày diện mạo tuyệt đối anh tuấn, vóc người lại đẹp, đêm nay có thể tận hứng!

“Ầm ầm” Phía chân trời đỏ sậm truyền đến một trận sấm rền, nguyên bản cơn mưa đang rất nhỏ thoáng chốc lại biến thành mưa lớn. Đường Phi nhíu mày, cái thời tiếtquỷ gì, tháng sáu tuy nói là mùa của bão, nhưng cũng không cần mỗi ngày đều mưa đi? Bất quá nghĩ đến tư vịtiêu hồn trong tay, Đường Phi thu hồi bất mãntrong lòng, ôm mĩ thiếu niên lên xe, hướng đến khách sạngần nhất.

Rạng sáng sáu giờ, mưa to đã biến thành bão táp, Đường Phi từ khách sạn đi ra, tính về nhà đổi một bộ quần áo khác rồi đến văn phòng. Quy định ở công ty hắn, cho dù là từ tổng giám đốc cho tới lao công, cũng phải đúng giờ đi làm.

Thật sự đúng là một cực phẩm yêu nghiệt! Đường Phi hồi tưởng lại hương vị đêm qua, liếm liếm khóe môi, hắn ở trong cái vòng luẩn quẩn này chơi bời mười năm, chưa từng gặp được cực phẩmquá mê ngườinhư vậy. Bất quá cho dù thực vừa lòng với thân thểđối phương, Đường Phi cũng không đáp ứng yêu cầu liên lạc lại của hắn. Hắn thích ngoạn, nhưng chưa bao giờ tìm phiền toáicho chính mình.Một đêm trôi qua, liền đường ai nấy đi, đây là nguyên tắc hắn luôn luôn tuân theo.

Đường Phi, hai mươi bảy tuổi, có học vấn cùng thu nhập cao, là luật sư đứng đầu của sở Luật Chính, là siêu cấp đại luật sư số một số hai của thành phố này. Bộ dạng anh tuấn cương nghị, thân hình cao lớn cường tráng, có xe thể thao, có căn nhà lớn, vô luận là chuyện gì cũng đều là tiêu điểm củamọi người, chính là mẫu người chồng lý tưởng của mọi nữ nhân. Bất quá từ thời điểmđi làm được hai năm, liền có thói quen tiêu tiền như nước, mặc dù cái này cũng không tổn hại đến thu nhập của hắn, nhiều nhất chỉ là thu được tiếng thở dài của vô số nữ nhân.

Người tìm đến hắn lên tòa án cơ bản đều phải xếp hàng lấy số. Đường Phi một khi đã tiếp nhận án tử nhất định sẽ không thua, cho nên những người tìm đến hắn cũng không phải đều là thiện nam tín nữ. Đường Phi không quan tâm bất luận nhân phẩm người đó tốt hay xấu, chỉ nhìn tiền, chỉ cần đối phương đưa ra mức giá khiến hắn hài lòng, cho dù là kẻ giết người, hắn cũng sẽ giúp người đó thắng kiện. Năng lực của hắn,đám đại gia đều phải tranh nhau tìm đến hắn giúp đỡ, nhưng thanh danhcủa hắn, so với nước cống còn thối hơn. Mượn lời của Trần Thần,trợ thủ của Đường Phi mà nói, Đường Phi chính là giúp cho bọn tham quan ô lại,những phần tử phạm tội tai to mặt lớn, là đao phủ giết hại người dân vô tội trong xã hội.

Nghe lời bình như thế, Đường Phi chỉ lạnh lùng cười nhạo, sau đó tiếp tục dùng kỹ năng chuyên nghiệp của chính mình đi kiếm tiền.

Đường Phi vừa đổi xong quần áo, Trần Thần liền gọi điện thoại đến đây.

“Lập tức sẽ đến.” Đường Phi tiếp điện thoại lạnh giọng nói.

“...... Ngươi tối hôm qua lại đi hại đời các mĩ thiếu niên? Ta đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho ngươi.” Thanh âm Trần Thầncó chút buồn. Đường Phi dừng một chút, nghĩ nghĩ rồi nói: “Ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì, hôm nay ta muốn ăn bữa sáng của McDonald, ngươi đi mua cho ta đi.” Trần Thần có chút làm nũng nói.

Đường Phi khẽ nhíu mày, mắt nhìn đồng hồ:“Không thành vấn đề, nhớ rõ đem tư liệu của án kiện hôm nay chuẩn bị tốt, trở về ta muốn xem.”

“Ta nói, ngươi có thể hay không đừng tiếp án kiệnnày?!” Thanh âm Trần Thầnđột nhiên cất cao: “Ngươi biết rõ Lưu Phì Trưnày là dạng người nào,đã làm những chuyện gì,tại sao ngươi còn muốn giúp hắn? Chỉ bởi vì hắn đưa cho ngươimức giá trên trời?!”

Kẻ gọi làLưu Phì Trư, là một nhà giàu mới nổi trong thành phố, tháng trước hắn bị một bảo mẫu mười tám tuổi trong nhà kiện lên toà án vì tội cưỡng gian. Tiểu bảo mẫu này năm mười sáu tuổi bắt đầu làm bảo mẫu cho Lưu gia, trong vòng hai năm, nàng bị Lưu Phì Trư xâm phạm mười bảy lần, bị bắt buộc phá thai bốn lần, cuối cùng tiểu bảo mẫu rốt cục không chịu được cuộc sống không còn thiên lý như vậy, lựa chọn dùng luật pháp làm vũ khíbảo hộ chính mình. Lưu Phì Trư lần này nhất định có thể ngồi vững chắc trong tù, nhưng điều kiện tiên quyết là Đường Phi không được nhận án kiện này.

“Khi nào thì đến phiên ngươi tới quản ta?” Đường Phi âm thanh lạnh lùng nói: “Ta bất quá chỉ thượng ngươi hai lần mà thôi, ngươi cho rằng ngươi là ai?”

Điện thoại bên kia là một trận trầm mặc, sau đó mới nghe được Trần Thần thấp giọng nói:“Thực xin lỗi, là ta nhiều chuyện, ta quả thật không có tư cách quản chuyện của ngươi. Bất quá, coi như chúng ta đã làm bằng hữu nhiều năm như vậy, ta khuyên ngươi một câu, đừng làm nhiều chuyện nham hiểm, cẩn thận báo ứng.”

Đường Phi nhìn đã muốn cắt đứt điện thoại, giương lên một nụ cười lạnh, báo ứng? Hắn chưa bao giờ tin tưởng báo ứng, nếu thật sự có báo ứng, như vậy những người đó đã sớm chết.

Thời điểm tới gần cửa hàng McDonald, Đường Phi do dự một chút, vẫn là mạo hiểm mưa to gió lớn đi mua bữa sáng cho Trần Thần. Hắn cùngTrần Thầnlà bạn từ thời đại học, Trần Thần là người đầu tiên không oán không hối hận, chờ đợi ở bên cạnhhắn lâu như vậy, vô luận bản thân thương tổn hắn như thế nào, hắn vẫn không rời đi mình, bởi vì Trần Thầnyêu hắn, hắn đã sớm biết. Cũng bởi vì như vậy, cho nên hắn mới cố gắng tránh thương tổn Trần Thần? Đường Phi đối vớiTrần Thần rốt cuộc là cảm giác gì,chính hắn cũng không thể nói rõ, có điều hắn dám khẳng định là, Trần Thầnngười tối quan trọng duy nhất trên thế giới này với hắn.

Trời cứ như là bị nứt ra một lỗ hổng lớn, nước theo đó ào ào đổ xuống, thế mưa cùngvới sức giólại càng ngày càng mãnh liệt. Đường Phi đem bữa sáng nóng hầm hập bảo vệ vào trong ngực, vừa đi được hai bước,cây dù trong tay đã bị một trận gió mạnh thổi lộn ngược, thậm chí ngay cả tấm bảng hiệu McDonal cũng đều bị thổi lung lay, vang lên vài tiếng“kẽo kẹt kẽo kẹt” như sắp đổ.

“Shit!” Đường Phi thấp giọng mắng, vìmuốn bữa sáng không bị mưa xối ướt, hắn đành phải khom thắt lưng tận lực che chở, gió lớn đến nổingay cả hắn cao 1m8 cũng muốn đứng không vững. Gió thật dữ dội! Đường Phi lui về lại cửa hàng McDonald phía sau, muốn chỉnh lại cây dù rồi chạy về trên xe, trong dạng thời tiết này mà che dù thì càng khó di chuyển. Vừa mới thu hồi dù, chợt nghe chung quanh không hẹn mà cùng vang lên tiếng kinh hô, Đường Phi theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy biển hiệu chữ M to lớn của McDonald đang rơi xuống, tốc độ nhanh đến muốn né cũng không còn kịp!

“Làm nhiều chuyện nham hiểm, cẩn thận báo ứng.” Lời nói của Trần Thầngiống như đang vang vọng bên tai.

Đường Phi té trên mặt đất, khối sắt nặng nề kia còn đè trên người hắn. Từng dòng chất lỏng ấm nóng từ trong thân thể chảy ra, không biết là máu của hắn hay là từ ly cà phê ra. Đường Phi cư nhiên nở nụ cười, hắn nhớ tới thời đại học,Trần Thầnkể cho hắn một chuyện cười, nói rằng có năm người đang đi trên đường, một tấm biển hiệu từ trên cao rơi xuống, vì cái gì chỉ chết có ba người? Đường Phi không trả lời được, Trần Thần cười lớn nói là bởi vì tấm biển hiệu kia chính là biển hiệu của McDonal, là một chữ M rất lớn. Còn nhớ rõ khi đó hắn đã cười không ít, không thể tưởng được khi chuyện này thật sự xảy ra, hắn vẫn còn muốn cười.

“Trần Thần......” Đường Phi nỉ non gọi tên của Trần Thần, lo lắng hắn không có ăn bữa sáng sẽ tái phátbệnh bao tử, lo lắng hắn không có chính mình bên cạnh sẽ bị người ta khi dễ, lo lắng hắn sau này không còn có ngườiđưa hắn về nhà...... Ý thức dần dần mơ hồ, Đường Phi bỗng nhiên phát hiện, nguyên laingười mà bản thân vướng bận nhất chính làTrần Thần, có lẽ chính mình, cũng có thích hắn đi......

----------------

Phượng Thần Anh đang ngồi một bên ăn cháo tổ yến, cháo tổ yếnnày hắn vẫn thường ăn, bất quá chén cháo lần này là đặc biệt không giống bình thường. Phượng Thần Anh vụng trộm liếc mắt nhìn Tần Nhan đang tao nhã ngồi ăn cháo, trong lòng mừng rỡ không ngừng, khó có đượcNgũ hoàng tửHoàng Diệp đồng ý đến địa phương nhỏ này của hắn tự mình xuống bếp, hắn thật đúng là nên ăn nhiều thêm hai chén. Tần Nhan văn thao võ lược không gì không giỏi, nhưng cái chân chính làm cho Phượng Thần Anh thán phục, chính là trù nghệ của hắn không ai sánh kịp. Phượng Thần Anh vẫn thường hay cảm thán, đó là nếu lấy hai miếng lá cây đưa cho Tần Nhan, nói không chừng hắn cũng có thể làm ra một món ngon mỹ vị!

“Tiểu Nhan Nhan ~ không bằng giữa trưa ở lại chỗ dùng cơm đi? Nga đúng rồi, ngươi khẳng định là không thích tay nghề đầu bếp của nhà ta, vì suy nghĩ cho ngươi, ta liền đem phòng bếp giao cho ngươi, cơm trưa cũng giao cho ngươi đi làm!” Trên gương mặt trắng nõn tuấn dật của Phượng Thần Anh lộ vẻ cười gianphá hư mỹ cảm, nói giống như là rất khó xử.

“Phụ hoàng gọi ta vào cung bồi hắn dùng ngọ thiện, hôm nay ta không bồi ngươi được.” Tần Nhan buông thìatrong tay, quay đầu nở một nụ cười bình đạm nói vớiPhượng Thần Anh. Trên gương mặt tuấn tú lộ vẻ cười ôn nhu, còn hàm chứa chút ý tứ xin lỗithản nhiên. Tần Nhan là Ngũ hoàng tử của Hoàng Diệp, là ngườilấy đức độ lễ nghi làm tác phong, trạch tâm nhân hậu, yêu dân như con, văn thao võ lược, ở trong Hoàng Diệp không có người sánh bằng. Mười một tuổi được phong vương, mười bảy tuổi năm ấy đã được thiên hạ thần dân tôn xưng là “Hiền vương”. Chỉ tiếc Tần Nhan là chỉ là con của thứ phi, bằng không lấy thanh danh cùngsủng ái của Hoàng Thượng đối với hắn, vị trí thái tử Hoàng Diệp như thế nào cũng sẽ không tới phiên của Nhị hoàng tửTần Nghị.

Tần Nghị chỉ là hảo mệnh, mẫu thân của hắn chính là đương kim hoàng hậu Thích Thị, tuy rằng hắn không phải là Đại hoàng tử, nhưng dựa vào khi vừa ra sinh ra tài trí hơn người, cùng với huyết thống cao quý, thuận lợi trở thành người thừa kếngôi vị hoàng đế, nói trắng ra là hắn mệnh tốt!

“Mỗi ngày ngươi đều phải tiến cung bồi hắn dùng thiện, không thấy phiền sao?” Phượng Thần Anh một tay chống cằm không chút để ý nói, tay kia thì cầm lấy thìa chơi đùa cháo trong bát.

“Thần Anh!” Tần Nhan nghiêm mặt, thấp giọng cảnh cáo, nhưng khi nhìn đếnkhuôn mặt tươi cười không kềm chế được của Phượng Thần Anh cũng chỉ bất đắc dĩ thở dài, nói:“Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, nhưng là bây giờ còn chưa tới thời điểm, trước khi thăm dò được thực lực cụ thể của Nhị hoàng huynh, chúng ta chỉ có thể án binh bất động.” Tần Nghị tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều trưng ra bộ mặt bất cần đời, nhưng bộ mặt thật sự của hắn chưa từng có người thấy qua, ngoại trừ chính hắn.

“Ai ~” Phượng Thần Anh thở dài, sau đó vươn tay nhéo nhéohai má phấn nộn của Tần Nhan, nói:“Vì cái gì ta đối với ngươi một chút biện pháp cũng đều không có? Thôi được, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, dù sao cũng nhịn nhiều năm như vậy, cũng không thể vì nhất thời mà làm bại lộ.”

Tần Nhan mặt đỏ lên, nhưng không có đẩy tay của Phượng Thần Anh đang ở trên mặt hắn tàn sát bừa bãi, chỉ là thấp giọng nói:“Nói bậy bạ gì đó......”

Phượng Thần Anh nhẹ nhàng cười, trong mắt cũng mang theo ôn nhu, như vậy mới là thời điểm tối chân tâm của hắn, cũng chỉ có ở trước mặtTần Nhan, hắn mới có thể lộ ra chân tâm.

“Lão gia!” Tiểu tư Mặc Trúc ở bên người Phượng Thần Anh bỗng nhiên không đầu không đuôi tiến vào, trên mặt hiện ra lo lắng thất thố, vừa muốn nói gì lại nhìn đến Tần Nhan bên này, vội vàng dừng cước bộ quỳ xuống, lúng ta lúng túng nói: “Nô tài tham kiến Vương gia!”

“Đứng lên đi.” Phượng Thần Anh thu hồi tay, thay Tần Nhan trả lời.Đợi Mặc Trúc đứng lên, liền lạnh lùng hỏihắn:“Có chuyện gì?”

Mặc Trúc gian nan nuốt nước miếng một cái, vụng trộm liếc mắt nhìni Tần Nhan, ấp a ấp úng nói:“Cái này, cái này, ách, chính là......”

“Thời điểm không còn sớm, ta cũng nên tiến cung.” Trong khi Mặc Trúc đang ấp a ấp úng không biết nên nói như thế nào, Tần Nhan bỗng nhiên đứng lên. Mặc Trúc nhanh chóng cảm kíchnhìn qua, Vương gia quả nhiên là Hiền vương a!

Phượng Thần Anh cũng đứng dậy, nhìn lướt qua Mặc Trúc, sau đó dắt tay của Tần Nhan nói:“Ta đưa ngươi xuất môn.” Sau đó cũng không quản Tần Nhan có đáp ứng hay không, nắm tay hắn bước đi, Mặc Trúc chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ. Qua một hồi lâu, có một gia đinh đến thông truyền, chủ tử bảo hắn đi đến thư phòng. Mặc Trúc chỉ có thể cảm thán chính mình mệnh khổ, sau đó cũng dời cước bộ đến thư phòng.

“Nếu ngươi lần sau còn dám ở trước mặt Tần Nhan nói chuyện ấp a ấp úng, ta sẽ suy xét đưa ngươi trở về.” Phượng Thần Anh mặt mang tiếu ý, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Ở trước mặtTần Nhan, ta không có bí mật.”

Mặc Trúc bị dọa đến tay chân đều run lên, đưa hắn trở về? Về đó hắn còn mạng sao!“Lão gia, chuyện này, chuyện này thật sự không thể nói ở trước mặt Vương gia, hơn nữa còn là vạn vạn lần không thể a!” Mặc Trúc nhanh chóng quỳ xuốngtrước mặt Phượng Thần Anh giải thích.

Phượng Thần Anh nhíu mày, sau đó thanh âm lạnh lùng nói:“Nói đi.”

“Lão gia, ngườiở Đông việnvừa nháo loạn! Lại còn giết chết một người!” Thanh âm Mặc Trúc có chút kích động, người ở Đông viện tuy rằng xưa nay đều minh tranh ám đấu phân cao thấp, nhưng làm hại đến mạng người là trước nay chưa từng có!

Cái gọi là Đông viện, chính là chỗ Phượng Thần Anh thu dưỡng nam sủng. Đông việnchia ranăm tiểu viện độc lập, hàng năm đều có người đến cũng có người đi, vĩnh viễn không có thời điểmbỏ trống. Tương tự, còn có một cái gọi là Nam viện, cùngvới Đông việnđều giống nhau, bất quá người ở bên đó đều là cơ thiếp thôi. Địa phương như vậy, hàng năm đều trình diễn tiết mục lục đục với nhau, tranh thủ tình cảm, đoạt quyền lợi, người được sủng ái tự nhiên có thể ở lại lâu dài một chút, không được sủng chỉ có thể bị đuổi ra khỏi phủ để chomỹ nhânmới thay thế.

“Sao lại như vậy?” Phượng Thần Anh trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, dám ở địa phương của hắn làm hại đến mạng người!

“Chính là vị Phương công tửkia, lão gia mấy ngày trước nạp hắn, nhưng là hắn vẫn luôn đòi sống đòi chết, thậm chí tuyên bố muốn...... muốn......” Mặc Trúc giương mắt quan sát sắc mặtPhượng Thần Anhmột chút, âm trầm đến khiến người khác run rẩy. Mặc Trúc sợ tới mức nói không ra lời, thầm nghĩ bọn công tử ở Đông việnchết chắc rồi!

“Muốn giết ta?” Phượng Thần Anh giơ giơ lên khóe miệng, Phương công tử? Chính là cái tên Phương Lâm kia đi, là kẻ sau khi bị hắn cưỡng bức liền luôn đòi đánh đòi giết.

“Không, không sai! Chính là bởi vì hắn công khai mắng chửi ngài, cho nên bốn vị công tử còn lại liền thừa dịp đêm qua lão gia ra ngoài chưa về, muốn ra tay trừng trị hắn một phen. Nhưng ai ngờ, sáng sớm hôm nay thị nhân hầu hạ Phương công tử khóc lóc tìm đến nô tài, nói chủ tử của hắn không xong, nô tài mới biết được đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Vừa rồi ở phòng ăn bởi vì có Vương gia, nô tài không dám đem chuyện bực bội và mất mặt như vậy nói ra, chỉ sợ Vương gia hiểu lầm ngài.” Mặc Trúc thật cẩn thận nhìn mắt Phượng Thần Anh, vị Phương công tử này mới đến chưa được nửa tháng liền bị giết chết, vì cái gì lão gia lại còn cười ?

Phương Lâm...... Phượng Thần Anh nhớ tới thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy hắn, đó là bị vẻ tươi cười vô ưu vô lự sáng lạn như ánh mặt trời trên mặt hắn hấp dẫn, sau đó sử một ít thủ đoạn đem hắn nạp vào phủ.

“Đi tìm Cốc Dương đến xem, nếu như cứu không được hắn, tìm một miếng đất có phong thủy tốt đem đi chôn. Về phần những người khác ở Đông viện…” Phượng Thần Anh hé miệng cười, hơi có chút ngây thơ nói: “Bọn họ đều là tuyệt sắc cả, nếu đem bán đi làm tiểu quan, còn có thể kiếm thêm được một chút tiền!”

“Dạ, lão gia!” Mặc Trúc âm thầm lau một phen mồ hôi lạnh, bốn vị công tử không biết trời cao đất rộng kai cuối cùng cũng bảo vệ được mạng nhỏ, tuy rằng bị bán tới loại địa phương này, nhưng so với chết thảm vẫn tốt hơn. Còn có Phương Lâm công tửkia, đã có Cốc Dương đại phu, xem như chắc chắn thu về được một cái mạng nhỏ, chỉ hy vọng hắn về sau ở trong phủ, có thể nói năng cẩn thận hơn là được rồi! Bất quá, bảo hắn đithu dọn đám mĩ nam nhồi nhét ở Đông việnkia, Mặc Trúc thật khóc không ra nước mắt.

Đường Phi mở mắt ra, chỉ cảm thấy một trận đau đầu muốn nứt, miệng lưỡi khô ráp, ý thức cũng không quá thanh tỉnh, có một loại cảm giác giống như say xe. Đường Phi nghĩ, hẳn là di chứng chấn động của não.

Hắn không có chết. Đường Phi dắt khóe miệng cườitự giễu, quả nhiên trên thế giới này không có báo ứng. Bị một tấm biển lớn như vậy nện xuống đầu, hắn cư nhiên còn có thể sống? ! Trong phòng thực u ám, Đường Phi đầu vẫn còn hơi choáng váng, chỉ có thể mơ mơ màng màng nhìn thấy một chút ánh sáng mờ nhạt. Chẳng lẽ là sức ảnh hưởng mãnh liệt của cơn bão làm cho bệnh viện cúp điện?

“Trần Thần......” Tiếng nói khàn khàn đáng sợ của chính mình làm cho Đường Phi suýt nhảy dựng, híp mắt hướng chung quanh nhìn nhìn một chút, không thấy thân ảnh của Trần Thần. Kỳ quái, tổng cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng. Trần Thần đi nơi nào? Trước kia chỉ cần hắn có chút không thoải mái,Trần Thần liền nhất định bồi ở bên người hắn,chiếu cố hắn, thẳng đến khi hắn khỏi hẳn mới thôi.

Đường Phi muốn khởi động thân thể xuống giường, nhưng là trước mắt bỗng nhiên hoa lên lại ngã xuống trên giường. Cầm lấy cột giường nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, thẳng đến khi cảm giác cơn chóng mặt mãnh liệt quađi, Đường Phi mới chậm rãi mở to mắt.

Lúc này, hắn rốt cục đã biết chỗ nào không đúng. Giường bệnh viện lý ra không nên cột giường? Hơn nữa còn làm bằng gỗ! Còn có, nơi này căn bản không có hương vị thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, ngược lại có một mùi thơm ngátrất dễ chịu, làm cho đầu của hắn đang đau đến muốn nổ tung dễ chịu lại một chút. Ánh mắt đã dần bắt đầu thích ứng độ sáng của nơi này, Đường Phi rốt cục thấy rõ ràng chỗ hắn đang ở: sa trướng, bình phong, đồ sứ, tranh thuỷ mặc, nến, đồ dùng bằng gỗ. Nơi này hết thảy đều là phong cách cổ điển, cùng với xã hội hiện đại không hợp nhau!

Đường Phi tay chân đều đang run rẩy, chẳng lẽ hắn hiện tại đang ở địa phủ? Nơi này là quỷ cảnh? Hắn sợ hãi, hắn hoảng sợ, nhưng cũng là sức mạnh của sự sỡ hãi làm cho hắn khởi động thân thểbủn rủn đau đớn của chính mình, đi từng bước một rời khỏi địa phương quỷ quái này!

Đường Phi thất tha thất thểu ra khỏi gianphòng, sau đó mờ mịt nhìn bốn phía, đình viện cổ xưa, lầu gác bốn phía tối đen, chỉ treomấy cái đèn lồnglớn màu đỏ, ánh sáng màu vàng cam làm cho Đường Phi nhớ tới trước kia xem phim Thiện Nữ U Hồn. Đường Phi gương mặt trắng bệch, chỉ có dựa vào tường mới không làm cho chính mình ngã xuống, hắn đến tột cùng là ở nơi nào? Nơi này là chỗ nào? Trần Thần đâu? Nhà của hắn đâu? Đường Phi dọc theo vách tường ở hành lang gấp khúc sờ soạng, hắn phải đi, hắn phải rời khỏi nơi này, hắn còn cảm giác được đau, nhất định là bị quỷ sa tưởng lầm hắn đã chết mới câu hồn về địa phủ. Hắn có thể trở về, nhất định có thể trở về!

“Công tử!” Phía sau Đường Phi truyền đến một tiếng thét kinh hãi, còn mang theo thanh âm khóc nức nở la lên. Nhưng là lúc này Đường Phi cái gì cũng đều không nghe thấy, hắn chỉ thầm nghĩ muốn tìm được đường đi ra ngoài.

Cảm giác chóng mặt thoáng chốc lại ập đến, Đường Phi dùng lực cắn nát đầu lưỡi chính mình làm cho bản thân thanh tỉnh một chút, nhưng là trước mắt lại bỗng nhiên xuất hiện một bóng ngườicao lớn, thậm chí so với Đường Phi một trăm tám mươi cm còn muốn cao hơn một chút. Người nọ gương mặt trắng bệch, đôi môi đỏ tươi, cả khuôn mặt xinh đẹp đến không giống người, đây là Diêm La địa phủ sao? Đường Phi mơ mơ màng màng nghĩ. Cho dù là Ngọc Hoàng đại đế, cũng đừng mong lưu lại mạng của hắn! Đường Phi dùng hết khí lực toàn thân bổ nhào vào trên ngườitên “Diêm La” kia, ngoan độc nói: “Ta mặc kệ ngươi là ai! Mau chóng thả ta ra!” Nói xong thân mình liền mềm nhũn, trước mắt tối đen mất đi ý thức.

Phượng Thần Anh ôm ngang lấy Phương Lâm vừa ngất xỉu, nói cái gì -- thả ngươi? Hừ, cả chuyện ấy cũng dám yêu cầu hắn, vị đại thiếu gia sống an nhàn sung sướng ở tiêu cục này thật đúng là không phải ngốc bình thường! Vừa định đem ngườiđưa chotiểu thị nhân Ưu nhi ánh mắt hồng hồng còn đang khóc kia, nhưng nhìn đến hắn cơ thể thấp bé như vậy liền đánh mất chủ ýnày, Phương Lâmdáng người cao lớnmà đưa cho Ưu nhi xinh xắn lanh lợi ôm vào quả thực chính là mộng tưởng! Phượng Thần Anh bèn xoay người, dễ dàng đem Phương Lâm ôm vào trong phòng.

“Hắn như thế nào lại chạy ra, ngươi nơi này làm nô tài cũng không xem trọng chủ tử của mình!” Phượng Thần Anh tức giận nói, hắn đêm nay tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút cái nam sủng Phương Lâm bị người bức tử kia, ai biết người này đến gần hắn liềntrưng ra bộ mặt hung thần ác sát,lại cònbảo thả hắn ra. Thật là, thật muốn nhìn khuôn mặt tươi cười sáng lạn giống như thái dương trước kiamột chút!

“Dạ,là lỗi của nô tài! Nô tài không nên bỏ đi, mới làm hại chủ tử......” Ưu nhi lại hiện ra một bộ dáng sắp khóc. Ngày hôm qua đám công tử trong viện tới nơi này nháo, bởi vì công tử võ công cũng không tốt, thiếu chút nữa là mất mạng, đều là vì che chở cho hắn, công tử mới...... Nghĩ đến đây Ưu nhi lại muốn khóc.

“Được rồi, nhìn phát phiền, ngươi hảo hảo ở lại nơi này hầu hạ công tử, có cần cái gì thì nói với tổng quản, hắn sẽ an bài cho ngươi.” Phượng Thần Anh lại nhìn nhìn Phương Lâm kia,khuôn mặtanh tuấn trắng bệch suy yếu, chán ghét nhíu nhíu mày, sau đó quay đầu bước đi. Hắn luôn luôn không thích nam sủngdương khí quá nặng, hơn nữa lấy tuổi của nam sủng mà nói Phương Lâmcũng đã là quá già, hắn năm nay đã muốn hai mươi. Nếu không phải Phương Lâm cả ngày đều không thuận theo tâm ý hắn, luôn cùng hắn đối nghịch, hắn đã sớm đem nam nhânkhông hề mỹ cảm này thả ra. Có điều, cũng chính là điểm này của Phương Lâmđã tác động đếndục vọng chinh phụccủa bản thân.

“Cung tiễn lão gia.” Ưu nhi quỳ xuống tiễn bước Phượng Thần Anh, mới dám đứng lên đi múc nước choPhương Lâmrửa mặt.

“Trần Thần......” Đường Phi còn đang mê man nỉ non gọi tên của Trần Thần, lông mày nhíu chặt.

Đang giúp Đường Phi lau mặt, Ưu nhi không có nghe rõ ràng, chỉ là thương hại nhìn Phương Lâm đang suy yếu, trong lòng âm thầm vì hắn cầu nguyện, hy vọng lão gia có thể mở lòng từ bi thả vị công tử tâm địa thiện lươngnày.

Ngoài phòng sắc trời càng thêm đen, càng tôn thêm vẻ đẹp của mặt trăng và tinh tú. Mà Đường Phi, cũng theo đó bước vào một số mệnh không rõ tương lai.

----------

## 2. Chương 2: Đây Là Đâu?

Đường Phi mờ mịt mở mắt, chung quanh đều là màu trắng chói mắt, tườngmàu trắng, giường màu trắng, còn có một bác sĩ mặc áo Blouse trắng.

Nguyên lai, khi nãy đều là nằm mơ...... May mắn chỉ là nằm mơ, may mắn hắn còn có cơ hội gặp lạiTrần Thần.

Đúng rồi, Trần Thần đâu? Hắn như thế nào không ở đây?

Đường Phi gian nan cử động đầu, ở bốn phía phòng bệnh nhìn quanh, rốt cục thấy được Trần Thầnvẻ mặt tái nhợt đứng ở góc, Đường Phi mới cảm thấy an tâm.

“Trần Thần......” Đường Phi đè nặng cổ họng kêu lên, nhưng Trần Thầnlại không cử động, giống như không có nghe thấy,vẫn là vẻ mặt tái nhợt nhìn hắn, ánh mắt đỏ bừng.

Trần Thần làm sao vậy? Đường Phi nghi hoặc, chẳng lẽ là chăm sóc hắn nên mệt mỏi? Đường Phi giương lên khóe miệng, nhịn không được lộ ra một tươi cườiấm áp, chỉ có Trần Thần, vĩnh viễn cũng đều không oán không hối hận ở bên hắn, chiếu cố hắn.

“Trần Thần, lại đây......” Đường Phi khàn khàn nói, ta có lời muốn nói với ngươi, tuy rằng thời điểm hiện tại không thích hợp, nhưng vẫn muốn nói với ngươi......

Nhưng Trần Thần vẫn là đứng ở cái góc kia không nhúc nhích, không, hắn đang run rẩy, ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng tuyệt vọng.

“Trần Thần......” Đường Phi tâm cảm thấy đau không rõ nguyên do, là ai? Là ai làm cho ngươi khổ sở như vậy?

Trần Thần trong mắt đỏ bừng chảy xuống một giọt nước mắt, sau đó lại càng nhiều, chảy liên tục không ngừng.

“Trần Thần......” Đường Phi đau lòng,muốn nâng tay lên giúp hắn lau đi nước mắttrên mặt, hắn chưa từng thấy quaTrần Thần khóc, đến tột cùng là ai khi dễ hắn?!

Trần Thần cứnhư sụp đổ, ngã ngồi xuống trên mặt đất, thống khổ nức nở, hai cặp mắt đẫm lệ kia vẫn đang nhìn Đường Phi.

“Trần Thần...... Đừng khóc......” Đường Phi gian nan đứng dậy, bác sĩ cùngy tábên cạnh đang nói cái gì đó, hắn một chút cũng đều nghe không rõ ràng, hắn chỉ muốn cố gắng hướng Trần Thần đi đến.

“Trần Thần, ta thích ngươi, đừng khóc......” Đường Phi rốt cục đem câu nói trong lòng nói ra, sau đó thất tha thất thểu đi về phía Trần Thần.

“Đường Phi !” Trần Thần bỗng nhiên nhìn hắn, bi thương hét to, thanh âm tuyệt vọng.

Đường Phi chấn động, quay đầu nhìn về phía giường bệnh ….

“Trần Thần !” Đường Phi đột nhiên mở bừng mắt, ngồi ở trên giường hít từng ngụm từng ngụm không khí, mồ hôi lạnh thấm ướt xiêm y của hắn.

“Công tử !” Ưu nhi lo lắng vọt tới trước giường nhìn Đường Phi.

Đường Phi đột nhiên chấn động, công tử? Vừa rồi cái kia mới là mộng sao? Đường Phi quay đầu nhìn về phía Ưu nhi, vẻ mặt không dám tin cùng hoảng sợ, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì?

“Tỉnh?”

Thanh âm làm cho người ta không thoải mái, trêu tức, lãnh khốc, lại không mang theo một chút cảm tình nào.

Đường Phi theo hướng âm thanh nhìn lại, một người nam nhân, đang ngồi ở bên một cái bàn tròn giữa phòng, ánh sáng vàng cam mờ nhạt chiếu vào gương mặt trắng bệch tuấn mỹ, hắn đang uống trà, khóe miệng còn mang theo một tia cười như không cười, dẫn ra đôi môi mỏng màu đỏ tương, nếu không nhìn thấy bờ ngựchắncòn đang phập phồng, Đường Phi nhất định nghĩ bản thân đã nhìn thấy quỷ.

Ưu nhi nhìn xem công tửnhà mình, lại nhìn qua chủ nhâncủa phủnày, âm thầm kinh hãi. Lão gia ở trong này hơn nửa canh giờ, mà công tử cũng trong nửa canh giờ bị sốt ăn nói mê sảng, gọi tên của mộtnam nhân khác, càng nghiêm trọng hơn là, công tử còn nói thích hắn.

Đường Phi cứ như vậy im lặng nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt có rõ ràng đề phòng, trực giác nói cho hắn biết nam nhânnày rất nguy hiểm.

“Ở Quỷ Môn Quandạo một vòng, lá gan ngươi so với trước kia còn lớn hơn nữa!” Phượng Thần Anh tựa tiếu phi tiếu cùng Đường Phi đối diện, trước kia Phương Lâm chưa bao giờ dám nhìn thẳng hắnnhư vậy, tuy rằng cả ngày đều nói muốn giết hắn, nhưngtuyệt đối không dám như vậy nhìn hắn, bởi vì tâm của Phương Lâmđã sớm sinh ra sợ hãi đối với hắn. Nhưng cònPhương Lâm hiện tại này, tuy rằng thực suy yếu, nhưng lại nhìn không ra một tia sợ hãi nào trong mắt hắn.

Đường Phi luôn luôn là một nam nhâncường đại, vô luận là bình thường hay là ở trên giường, hắn đều có thói quen chủ đạo, càng không có chỗ nào sợ hãi. Tuy rằng hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm tình trạnghiện tại của mình, cũng không giải thích được hết thảy hiện tượngquái dịphát sinh trước mắt, nhưng khí thế của hắn vẫn không giảm bớt nửa phần. Cảnh giác trước cái nhìn mang ý nghĩa xâm chiếm củanam nhân kia, Đường Phi giương lên một nụ cười lạnh:“Lá gan của ta cho tới bây giờ cũng chưa hề nhỏ.” Vừa nói ra, Đường Phi liền ngẩn người, thanh âm này như thế nào lại xa lạ như vậy? Tựa như không giống như thanh âm của chính mình!

“Công tử!” Ưu nhi vốn là đang sợ Phượng Thần Anh tới mức mất đi nửa cái mạng, lời này của Đường Phi vừa ra thiếu chút nữa lại dọa luôn nửa cái mạng còn lại của hắn! Công tử làm sao dám cùnglão gia nói chuyện như vậy! Bất quá Ưu nhi là một người hầutrung thành, chủ tử gặp nạn hắn đương nhiên phải gánh. Ưu nhi mặt hướng về Phượng Thần Anh quỳ xuống, run giọng nói:“Cầu lão gia tha cho công tử, công tử bị trọng thương chưa lành, lại còn là bị chấn thương đầu óc, hơn nữa sốt lâu như vậy nên mới có thể ăn nói hồ đồ, hắn không phải cố ý! Cầu lão gia tha mạng!”

Đường Phi cau mày nhìn Ưu nhi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tâm cảm thấy vô cùng chán ghét, điều này làm cho hắn nhớ tới trước đây, cũng có một thân ảnh nhỏ gầy khóc quỳ trên mặt đất, cầu xin những người đó tha cho hắn. Đường Phi một trận buồn nôn, hắn muốnói ra!

Đường Phi vừa định đưatay đem Ưu nhi kéo lại, Phượng Thần Anh bỗng nhiên đứng lên hướng hắn đi tới. Đường Phi chau mày toàn thân đề phòng, trong lòng tính toántình trạng thân thể hiện tại,có thể nắm chắc được mấy phần đánh thắng hắn.

Phượng Thần Anh đương nhiên cảm giác được đề phòng cùngsát khí ẩn ẩn toát ra của hắn, bất quá cái này đối với hắn mà nói căn bản không đáng nhắc tới, hắn cho tới bây giờ cũng không đem mấy công phu mèo què của Phương Lâm để vào mắt.

Phượng Thần Anh đi từng bước một tới gần Đường Phi, thân thể Ưu nhi đã đều run rẩy không ngừng, âm thầm vận khởi chân khítrong cơ thể, nếu Phượng Thần Anh muốn giết Phương Lâm, hắn cũng chỉ có thểhy sinh tínhmạng để cứu giúp!

Ngay tại thời điểm Đường Phi cùng Ưu nhi đều nghĩ đến Phượng Thần Anh muốn động thủ, hắn lại cách chiếc giường còn có năm bước thì ngừng lại, khẽ cười nói:“Hảo hảo nghỉ ngơi.” Sau đó đi thẳng ra cửa.

Đường Phi lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn Phượng Thần Anh, trong lòng thầm nghĩ tên này sẽ không phải bị bệnh thần kinh chứ ? Ưu nhi lại nhẹ nhàng thở ra, mạng nhỏ đã được bảo toàn.

Phượng Thần Anh bỗng nhiên dừng lạiở trước cửa, sau đó quay đầu hai mắt âm trầmmỉm cười đối Ưu nhi nói: “Không có lần sau.”

Ưu nhi chấn động, mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, thanh âm run run nói: “Nô tài đã rõ......” Chủ nhân biết, hắn vừa rồi đã vận chân khí.

Đường Phi nhanh chóngđến đỡ Ưu nhi dậy, thời điểm ngẩng đầu lại phát hiện Phượng Thần Anh đã ly khai. Lời hắn nói vừa rồi, là có ý tứ gì?

Ưu nhi thở phì phò cả người xụi lơ, qua một hồi lâu mới từ trong cổ áp lực vô hình của Phượng Thần Anh tỉnh táo lại, bắt gặpPhương Lâmđang nhìn hắn, lập tức nói: “Công tử, Ưu nhi đi nấu chút nước ấm cho ngài tắm rửa?”Phương Lâm Nhiệt bị sốt cao lại ra rất nhiều mồ hôi, Ưu nhi đều ở một bên giúp hắn lau.

Đường Phi tuy rằng cảm thấy toàn thân dính mồ hôi nhớp nháp, rất muốn sảng khoái tắm rửa một phen, nhưng hiện tại tình huống tối quan trọngtrước mắt chính là làm rõ ràng hắn rốt cuộc đang ở nơi nào!

“Đợi đã” Đường Phi gọi Ưu nhilại, hắng giọng hỏi: “Ta rốt cuộc ở nơi nào ? Vừa rồi người kia là ai, còn ngươi là ai? Lại vì cái gì gọi ta là ‘Công tử’?” Coi như hắn đượcngườikhác cứu, tình huống cũng không thể là như vậy, không thể mặc cổ trang trên người!

“Công tử?!” Ưu nhi thét một tiếng kinh hãi, chân mềm nhũn lại ngã xuống đất, đôi môi run run nói: “Công tử ngài đừng dọa ta, ngài như thế nào lại không biết lão gia, không biết Ưu nhi? Ngài nhất định là bị sốt đến hồ đồ, để Ưu nhi thỉnh đại phucho ngài, lập tức đi thỉnh đại phu cho ngài!” Nói xong liền chạy.

Đường Phi một phen giữ chặt hắn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn có một loại dự cảmthật không tốt.

“Ta thật sự không biết các ngươi.” Đường Phi trầm giọng nói, thanh âm vẫn xa lạnhư cũ, đầu của hắn lại bắt đầu đau.

“Công tử, công tử, công tử.......” Ưu nhi rơi lệ đầy mặt nỉ non gọi, bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt Đường Phi, thống khổ nói: “Công tử! Là Ưu nhi hại ngài, nếu như không phải vì cứu Ưu nhi, công tử sẽ không bị thương như vậy, lại càng không vì vậy mà mất trí nhớ, công tử, Ưu nhi xin lỗi người!”

Mất trí nhớ? ! Hài tử này đến tột cùng là đang nói cái gì? Vì cứu hắn? Đường Phi trong lòng càng ngày càng nhiều nghi vấn, cũng càng ngày càng lo lắng, kích động hỏi: “Đem tất cả nói lại cho rõ ràng, nơi này đến tột cùng là nơi nào? Ngươi là ai, nam nhânkia là ai? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?”

“Công tử ngài đừng kích động!” Ưu nhi tiến lên đỡ lấy Đường Phi, khẽ cắn môi lau khô nước mắt mới nói: “Công tử bị thương, đều do Ưu nhi......”

Đường Phi ở trong này không gọi Đường Phi, gọi làPhương Lâm, là một đại thiếu gia của một tiêu cục nhỏ. Bởi vì bị chủ nhân nơi này nhìn trúng, cho nên bị nạp vào trong phủ, địa phương này gọi làPhượng Tê Các, chủ nhân chính là nam nhân vừa rồi -- Phượng Thần Anh. Nhưng là Phương Lâm mới vào phủ không đến nửa tháng, bởi vì công khai bất mãn đối với Phượng Thần Anh,mà bị đám nam quân của hắn liên thủ giáo huấn một trận, bị gậy mộc đập vào trên đầu, tuy đầu không bị nứt, nhưng thiếu chút nữa cũng đã giết chết hắn. Sau đóPhương Lâm vẫn hôn mê bất tỉnh, thẳng đến hôm nay mới hoàn toàn thanh tỉnh.

Đường Phi lẳng lặng nghe xong, qua hồi lâu mới nói: “Đi giúp ta nấu chút nước ấm đi, ta muốn tắm rửa.”

Ưu nhi lo lắng nhìn Phương Lâm liếc mắt một cái, xác định hắn không có dị trạng gì mới đứng dậy đi đun nước.

Đường Phi hạ mắt nhìn hai taychính mình, trông thực xa lạ, tái nhợt không chút huyết sắc, ngón tay thon dài, lòng bàn tay mỏng manh. Đây không phải là tay hắn, tay hắn không có khả năng xinh đẹpnhư vậy. Trần Thần trước kia còn cười nhạo tay của hắn giống như bàn tay thường xuyên làm việc nhà nông, thô ráp, nâu nhạt, cùng với bề ngoài anh tuấn củahắn nửa điểm cũng không phù hợp. Hắn vẫn còn chưa biết nơi này là chỗ nào, Ưu nhi lý giải sai ý tứ của hắn. Bất quá cái này đã không còn trọng yếu, dù sao Đường Phi cũng đã có được đáp án hắn muốn. Nguyên lai nơi này không phải là cái thế giới kia, hắn đã đi tới một không gian chưa biết, hắn đã về thời cổ đại. Thậm chí, hắn còn không phải là bản thân hắn.

Đường Phi nhớ tới giấc mộng vừa rồi, hắn rõ ràng nhìn thấy chính mình đang nằm ở trên giường, không còn sự sống. Hắn, đã chết đi? Cho nên trong mộng,Trần Thần mới có thể thống khổ như vậy,tuyệt vọngnhư vậy. Hắn rốt cuộc vẫn làchưa thể chính miệng nói với Trần Thần câu nói kia ......

Ưu nhi đã đem nước ấm chuẩn bị kỹ lưỡng, đổ đầy dục dũng, vừa định hầu hạ Phương Lâm tắm rửa,Phương Lâm đã nói: “Ta tự mình làm là được, ngươi, ra ngoàitrước đi......”

Ưu nhi sửng sốt, nhìn gương mặt mỏi mệt của Phương Lâmmột hồi lâu mới nói: “Dạ, công tử. Nếu như ngài có cái gì phân phó, Ưu nhi ở ngay tại bên ngoài.” Sau đó đối với Phương Lâmcúi chào một cái, lặng lẽ lui ra ngoài.

Đường Phi bám lấy cột giường đứng lên, nhắm mắt lại đợi một hồi lâu, cảm thấy cơn chóng mặt không còn mãnh liệt như trước, mới chậm rãi đi đến phía sau tấm bình phong. Thời điểm muốn cởi quần áo, Đường Phi lại nhìn quần áo trên người một hồi, mới tìm được cách cởi ra.

Đường Phi nhìn hình ảnh phản chiếu chính mình trong nước, mái tóc đen dài óng ả. Gương mặt không còn giống như chính mình lúc trước, anh tuấn tà khí, hiện tại lại tràn ngập cảm giác dụ hoặc. Khuôn mặt này tái nhợt gầy yếu, mày kiếm mắt sáng, vẻ mặt còn có chút tính khí trẻ con. Đường Phi cười khổ, quả nhiên không phải chính mình, bất luận là tuổi hay chiều cao so với trước kia cũng không sai biệt lắm, chỉ là hình thể so với trước đây gầy yếu hơn nhiều, cao cao gầy gầy thoạt nhìn giống một cây gậy trúc.

Ngâm mình trong dục dụng khoảng mười phút, cơn đau trong đầu Đường Phi rốt cục cũng giảm bớt, “Ưu nhi” kia rất cẩn thận, trong nước còn bỏ thêm ít hương liệu định thần. Phương thức ngâm mình như vậy hắn trước kia cũng đã thử qua, cùngvới Trần Thầnở trong một phòng tắm hơi lớn, mỗi người một cái dục dũng, ở trong cùng một gian phòng lớn tiếng cười nói, cất cao giọng hát.

Trần Thần...... Đường Phi đầu óc dần dần thanh tỉnh lại, hơi nước nóng bốc lên làm cho hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại của bản thân. Thân thể này không phải của mình, nhưng ý thức vẫn là của hắn. Đường Phi khẽ chấn động, hắn chưa bao giờ tin vào quỷ thần, hắn chỉ luôn luôn tin tưởng chính mình. Nhưng hiện tại hết thảy sự kiện quỷ dị đã phát sinh đãlàm cho hắn phải suy nghĩ đến chủ nghĩa duy tâm mà người khác hay nói: linh hồn của con người?! Đường Phi ánh mắt ngập tràn kinh hỉ, nói như vậy hắn có khả năng không có chết! Nếu linh hồn của hắn tách ra nhập vào thân thể này, như vậy phải chăng linh hồn của thân thể này cũng có khả năng nhập vào thân thể của hắn? Khả năng này xem ra cũng rất lớn, Đường Phi đang hưng phấn run rẩy, nếu thật là nói như vậy, hắn còn có khả năng trở về! Hắn có thể trở về!

Đường Phi dúi đầu vào trong nước, làm cho chính mình tỉnh táo lại, khoảng ba mươi giây sau, Đường phi mới từ trong nước chui lên, thở phì phò nhớ lại ngày gặp chuyện không may đó, đến tột cùng là có sự kiện gì đặc biệt mới dẫn đến kết quảnhư vậy.

Ngày đó có bão, gió rất lớn thổi không ngừng, bầu trời cứ giống như nứt ra một lỗ hổng làm cho nước cứ ào ào đổ xuống. Trừ bỏ chuyện này, hôm đó cũng không có hiện tượng kỳ lạ gì nảy sinh, ngay cả sấm chớp cũng không có. Thuyết tương đối của Einstein nói rằng khi có một tốc độ tương đương hoặc lớn hơn vận tốc ánh sáng thì sẽ có thể tiến vào một không gian bốn chiều rất huyền diệu, cũng tức là mộtthế giới song song khác. Nhưng là, lúc ấy có cái gì tốc độ tương đương mới làm cho không gian bốn chiều xuất hiện? Rõ ràng không có, hắn thật ra đã chết rất nhanh. Cho nên khả năng này tính là nhỏ nhất, bởi vì đi vào thế giới này không phải là thân thể hắn, mà là ý thức, tức linh hồn của hắn.

Nếu như tình huống không phải xuất phát từ bên kia, có thể hay không là từ bên này?

Đường Phi từ dục dũng đi ra, tùy ý cầm lấy một tấm vải khô trùm lên mái tóc đang ướt, nhìn nhìn mấy dụng cụ đặt ở bên cạnh dục dũng, lại cầm lấy một tấm vải khô cùng loại lau khô thân thể, sau đó tìm một tấmnhìn giống như khăn tắmcột vào quanh hông, hoàn toàn không nhìn tới một kiện nội y màu trắng mà Ưu nhi đã chuẩn bị tốt cho hắn.

“Ưu nhi phải không? Mời vào.” Đường Phi lau tóc, dựa vào ánh sáng mờ nhạt từ đèn cầy đánh giá bài trí trong phòng này, cách trang trí đều rất đơn giản, đặc biệt là bốn phía đều tràn ngập hương vị hoa cỏ, phía đông nam căn phòng còn đặt một cái bồn lớn nuôi hai con cá chép. Nguyên lai chủ nhâncăn phòng này là một người rất sinh động, Đường Phi kết luận.

“Công tử, ta vào đây.” Ưu nhi đẩy cửa tiến vào, liềnnhìn thấynửa thân trần của Đường Phi, mái tóc ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước, từ thắt lưng trở xuống chỉ quấn một tấm vài thô. Ưu nhi mặt đỏ tim đập cúi đầu xuống, cuống quít nói: “Công tử sao không đem quần áo mặc vào, cẩn thận cảm lạnh.”

Đường Phi sửng sốt, mắt nhìn rõ ràng Ưu nhikhông được tự nhiên, nhún nhún vai đi đến sau bình phong cầm lấy quần áo mặc vào, nhíu mày nhìn kiện nội y thật dài, mặt trên còn quấn một sợi dây lưng phiền phức một hồi lâu, mới khoác lên trên người tùy ý thắt đại một cái nút, sau đó dùng tấm vải lau khô tóc mới bước ra.

Ưu nhi ngẩng đầu nhìn lên, nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch, công tử như thế nào cả quần áo cũng không biết mặc? Vừa định tiến lên, nụ cười của Ưu nhi dần đông cứng, công tử biến thành như vậy, không phải do hắn làm hại sao? Cúi đầu chịu đựng ưu thương, Ưu nhi chậm rãi bước qua, giúp Đường Phi sửa sang lại toàn bộ quần áo trên người.

Đường Phi có chút ngượng ngùng, thân thể cứng nhắc lúng ta lúng túng nói: “Cám ơn......”

“Công tử, ngài nói lời cảm tạ với Ưu nhi không phải muốn giết chết nô tài sao? Đây đều là chuyện thuộc về bổn phận, ngài là chủ tử, hầu hạ chủ tử là việc Ưu nhi phải làm.” Ưu nhi cẩn thận sửa sang cho tốt quần áo Đường Phi nói.

“Ách..... A......” Đường Phi xấu hổ quay đầu nhìn cửa sổ, cái này muốn hắn như thế nào giải thích?

“Xong rồi, công tử còn có cái gì phân phó sao?” Ưu nhi lui về phía sau một bước, cung kính hỏi.

“Ân..... Ta, ngày đó gặp chuyện không may, nơi này có chuyện gì khác thường phát sinh không?” Đường Phi thực tùy ý hỏi.

“Chuyệnkhác thường?” Ưu nhi nghi hoặc khó hiểu nhìn Đường Phi.

“Chính là thời tiết có cái gì dị thường, hoặc là đã xảy ra việc gì kỳ quái.” Đường Phi giải thích.

“Thời tiết? Ngày đó thời tiết tốt lắm, cũng không có phát sinh việc gì kỳ quái, chỉ là ngoài chợ có một lương du điếm (cửa hàng dầu hỏa) bị cháy, khiến ba người chết!”

“...... Như vậy à......” Đường Phi có chút thất vọng, xem ra ngày mà Phương Lâmgặp chuyện không may cũng không có phát sinh dị tượnggì. Kia, vấn đề đến tột cùng là ở nơi nào? Nếu như không tìm ra được, hắn căn bản không thể quay về! Nghĩ đến đây Đường Phi có chút khó thở, không biết Trần Thần thế nào.

“Công tử, ngài làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái? Ta đi thỉnh đại phu!” Ưu nhi thấy bộ dáng Đường Phi buồn bực không vui nghĩ đến hắn không thoải mái, vừa định ra ngoài đã bị Đường Phi gọi lại.

“Không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi, ta đi nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.” Đường Phi mỏi mệt hướng phòng ngủ đi đến.

“Nếu vậy Ưu nhi hầu hạ công tử ngủ.” Ưu nhi vội vàng đi theo nói.

“Không cần, ngươi đi ngủ đi.” Đường Phi hướng hắn phất tay, hắn đối với loại thái độ phân biệt tôn ti cấp bậc của phong kiến thực phản cảm.

“Cái này......” Ưu nhi khó xử đứng tại chỗ.

“Đúng rồi, về chuyện ta cái gì cũng không nhớ rõ, trăm ngàn lần không cần nói với bất luận kẻ nào, ta không muốn phiền toái.” Đường Phi bỗng nhiên xoay người nói, hắn là thật sự không muốn rước phiền toái, chỉ cần hắn lộ ra một chút sơ hở, muốn trở về sẽ càng khó khăn!

“Dạ, Ưu nhi nhớ kỹ.” Ưu nhi nghĩ đến Phương Lâm sợ lại bị ngườikhác đến gây phiền phức liền đáp ứng.

Đường Phi đuổi Ưu nhi đi rồi, nằm ở trên giường nhưng không có một chút buồn ngủ. Ở trong này người hắn có thể dựa vào chỉ có Ưu nhi, đáng tiếc hắn chỉ là một người hầu, căn bản không có biện pháp giúp hắn. Nếu muốn trở về, hắn phải tìm một người có quyền thế trợ giúp, chỉ có người như vậy mới có thể giúp hắn tại cái quốc gia không biết tên này,tìm kiếm manh mối về linh hồn chuyển đổi. Trước kia nếu có người đối hắn nói về chuyện linh hồn hoán đổi, hắn nhất định sẽ cười lạnh bảo kẻ kia trở về học lại trung học. Nhưng là hiện tại, hắn lại hối hận năm đó như thế nào không đi đọc một ít mấy quyển sách về quỷ thần. Trần Thầnngược lại rất thích đọc mấy cái này, chỉ là...... hiện tại hắn không có ở bên cạnh.

Đúng rồi, Trần Thần trước kia nói qua với hắn, nếu có chuyện linh hồn hoán đổi, sẽ đi thỉnh một cao nhân Đạo gia pháp lực cao cường đem linh hồn dẫn ngược trở lại. Như vậy, hắn có phải hay không có thể tìm mấy cao nhân Đạo gia thử một lần?

Nếu thế, việc đầu tiên hắn cần phải làm, chính là thoát khỏi nơi này.Phương Lâm là một nam quân của Phượng Thần Anh, Đường Phi vẻ mặt lộ vẻ chán ghét, nói cách khác phó thân thểnày...... Đường Phi quyết định vô luận như thế nào đều phải chạy đi tìm một cao nhân đem hắn đưa về hiện tại! Bất quá hiện nayđiều trọng yếu hơn là,trước khi Phượng Thần Anh lại một lần nữa đụng chạm vào cái thân thể hắn đang chiếm hữu, nhất định phải chạy ra khỏi cái địa phương quỷ quái này!

------------

## 3. Chương 3: Rời Phủ

Đây là ngày thứ tám Đường Phi đi vào thế giới không biết này, thời gian qua ngoại trừ dưỡng thương, thì chính là vui chơi giải trí đi ngủ. Người kêu Phượng Thần Anh kia thế nhưng thật ra không có trở lại, cố lẽ hắn đã quên.

Đường Phi ngồi ở dướigiàn hoa tử đằng, cúi đầu trầm tư. Nơi này so với tưởng tượng của hắn còn phức tạp hơn nhiều, thủ vệ canh gác cũng thực nghiêm ngặt. Đặc biệt là thân phận giống như Phương Lâm vậy, nhiều nhất chỉ có thể hoạt động ở cái gọi là Đông viện. Nếu muốn đi ra ngoài, Ưu nhi sẽ chặn lại, thủ vệ bên ngoài cũng sẽ lại đây cảnh cáo. Ưu nhi nói nam quân thân phận đặc thù, không được đặc biệt cho phép sẽ không thể tùy ý đi lại trong phủ, nếu như muốn ra ngoài, phải có lệnh bài của Phượng Thần Anh.

Muốn rời đi nơi này chỉ sợ là vô cùng khó khăn, trước không cần nói đến chuyện lấy được cái gì gọi là lệnh bài kia, cho dù chỉ tìm hiểu xem các ngõ ngách hay phạm vi rộng lớn của phủ này cũng đã thực gian nan. Xem ra người kêu Phượng Thần Anh thực không đơn giản. Cả người trong phủ của chính mình cũng canh phòng nghiêm ngặt như thế, chẳng lẽ là đắc tội người nào? Hay là nói, hắn có bí mật không thể cho người khác biết?

“Nam công tử, ban thưởng Trụ Liên viện, người hầu hai người! Phi công tử, ban thưởng Trụ Liễu viện, người hầu hai người! Tương công tử, ban thưởng Trụ Lâm viện, người hầu hai người!” Nam âm hùng hậu trầm thấp chậm rãi vang lênở toàn bộ Đông viện, Đường Phi đang chìm trong suy nghĩ thoángsửng sốt, hắn nhận ra thanh âm này, đó là Thiết tổng quảntrong phủ, hôm trước hắn từng tới nơi này đưa đồ này nọ.

Đường Phi tâm tư vừa động, nhìn nhìn Ưu nhi còn đang trong phòng bếp bận rộn, sau đó đi ra sân.

Ngoài hoa viên ở Đông viện, đều đang đứng ba thiếu niên phong tư cùng khí chất đều không giống nhau, điểm duy nhất giống nhau là bọn họ đều rất được mắt, đều là mĩ thiếu niên.

Đường Phi nhíu mày, thiếu chút nữa nhịn không được huýt sáo một cái, thực không tồi, mĩ thiếu niên thanh tú đứng chính giữa kia chính là hình mẫu mà hắn thích nhất.

“Tạ lão gia ban thưởng!” Ba người đồng thời cúi người cảm tạ.

Chẳng lẽ Phượng Thần Anh này là vương công hậu duệ quý tộc? Đường Phi thầm đoán, nhìn hắn phô trương như vậy cũng rất có thể a.

“Các vị công tử, sắc trời không còn sớm, thỉnh về trong viện chuẩn bị, đêm nay lão gia muốn thiết yến để các vị công tử tẩy trần.” Tổng quản cung kính cúi đầu, ngôn ngữ cũng không nặng không nhẹ.

“Làm phiền tổng quản.” Ba vị công tử lại cúi chào, bọn họ trong lòng biết cái gọi là “Tiệc tẩy trần” chính là làm cho lão gia chọn lựa một người xuất sắc nhất để đêm nay thị tẩm, vì vậy bọn họ ở mặt ngoài đều tỏ vẻ dịu ngoan vô hại, kì thực trong lòng đều âm thầm tính toánlàm sao mới có thể vượt trội hơn những người khác! Chủ nhân Phượng Tê Cácnày tuy rằng thân phận thần bí, tại triều đình cũng không có chức tước, nhưng việc hắn cùng đương triều Ngũ hoàng tử giao hảo đó là chuyện thế nhân đều biết. Huống hồ nghe đồn trong Hoàng Diệp, có hơn một nửa sốtiền trang, tửu lâu, lương du điếm, đều là thuộc sở hữu củaquý nhânthần bí này. Chỉ cần có thể được hắn ân sủng, liền có ý nghĩa được hưởng vô số vinh hoa phú quý, đồng thời cũng có thể giúp cho người trong nhà kiếm được một chức quan.

Thiết tổng quản gật gật đầu, xoay người rời đi,vô tình nhìn thấy Đường Phi đang ôm cánh tay, vẻ mặt lười nhác nhìn về phía bọn họ bên này, hơn nữa, trên mặt giống như đang viết mấy chữ “Ta thực cảm thấy hứng thú”.

Thiết tổng quản sửng sốt, sau đó hướng Đường Phi gật gật đầu, dẫn hạ nhân ly khai.

Đường Phi ánh mắt híp lại, Thiết tổng quản trước khi rời đi chính là nhìn thấy ánh mắt kia...... xem ra hắn ở trong này thật sự không thể tồn tại lâu.

Ba nam quân mới tới kia đều tự đánh giá một hồi, sau đó phân phó người hầu thu gom hành lý về viện. Ở trong viện cách vách Đường Phi,Tương công tử kỳ quái nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó thu lại tâm tình trở về viện của mình. Xem ra hắn còn không biết thân phận hiện tại của Đường Phicùng bọn họ giống nhau, đều là nam quân. Bởi vì Phương Lâmtuy rằng trọng thương nằm thật lâu, nhưng hắn khung xương to, cho dù hiện nay gầy chỉ còn da bọc xương, cũng so với đám nam quân nhu nhược giống như nữ tử kia cao lớn cường tráng hơn một chút, hơn nữa hắn bề ngoài anh tuấn dương cương, căn bản không có ngườinghĩ đến phương diện hắn chỉ là nam quân, Phượng Thần Anh có tiếng là yêu thích mỹ nhânnhu nhược! Bọn họ nhiều lắm chỉ nghĩ đến Đường Phi là người quét dọn trong hộ viện.

Đường Phi cười nhạo một tiếng, tâm tư của bọn họ hắn còn không biết, trước kia hắn chính là sống trong cái vòng luẩn quẩn như vậy. Bất quá bình thường, nam sinh có tướng mạo giống nữ nhânnhư bọn họ vậy đều làkhông có thị trường, phải giống như Đường Phi, dáng người hảo anh tuấn, dương cương tràn ngập, khí khái nam tử mới là được hoan nghênh. Bởi vì bọn họ thích chính là nam nhân, nam nhân đường đường chính chính, tìm mộtnam nhân giống như nữ nhânso với trực tiếp đi tìm nữ nhânthì còn cái gì khác biệt?

Đường Phi xoay người, lại quay một vòng nhìn chính mình, đúng vậy, hắn bộ dạng một chút cũng không giống nam quân! Ngược lại...... giương mắt nhìn qua, vừa vặn giống như đám thị vệ ở cửaĐông viện. Khóe miệng khẽ nhếch, xem ra lão thiên gia vẫn là giúp hắn.

“Ưu nhi, các ngươi nơi này, có đạo quángì nổi danh hoặc là thiền tự có tiếng không?” Đường Phi vừa ăn vừa làm bộ như không chút để ý hỏi.

“Công tử hỏi cái này làm gì?” Ưu nhi giúp Đường Phi múc một bát canh, công tử vì cái gì lại nói “các ngươi nơi này”?

“Ách, chính là tò mò hỏi một chút, như thế nào, ngươi không biết?” Đường Phi giương mắt nhìn Ưu nhi.

“Đương nhiên không phải!” Ưu nhi nhanh chóng nói, đêm nay công tử của tam viện đượclão gia thỉnh đi mời dạ yến, thậm chí ngay cả vài vị phu nhân ở Nam viện cũng đượcmời đi, để lại một mình công tửcô đơn. Ưu nhi nghĩ đến Đường Phi nhàm chán nên mới hỏi như vậy, trong lòng một bên vì hắn thở dài, một bên hồi đáp: “Bên ngoài ngoại ô chừng mười dặm có mộtLinh Âm sơn,trên đó có một Phổ Đà tự, nghe nói nơi đó Bồ Tát thực linh nghiệm cho nên hương khói luôn nghi ngút, thậm chí ngay cả các tín đồ nước láng giềng đều tới nơi này viếng phật dâng hương! Còn về đạo quán, chính là ở ngay tại vùng ngoại ô hoàng thành, bất quá nơi đó không cho phép ngườingoài tiến vào, bởi vì đó là chỗ tu luyện của quốc sư nước ta. Nghe nói trong đó chỉ có ba vị đạo trưởng, một người trong bọn họ chính là quốc sư! Ưu nhi còn nghe nói quốc sư đã là bán thần tiên(một nửa là thần tiên), đã sống hơn một trăm hơn tuổi, nhưng vẫn có thể duy trì bộ dạng hồi hai mươi tuổi! Là thật hay là giả Ưu nhi cũng không biết, chỉ biết Hoàng Thượng thực tín nhiệm hắn, quốc dân cũng thực tôn sùng hắn.”

“Như vậy a.......” Đường Phi có chút đăm chiêu uống một ngụm canh, lại hỏi: “Như vậy Phổ Đà tự kia cách nơi này có xa lắm không? Còn đạo quán?”

“Phổ Đà tự cách nơi này rấtxa, chính là ngồi xe ngựa cũng phải cả buổi mới đến, còn đạo quánthì có vẻ gần, phủ đệ của chúng ta cách hoàng thành không xa, đi đại khái nửa canh giờ là tới.” Ưu nhi nói xong, sau đó nghi hoặc nhìn Đường Phi, hỏi: “Công tử, ngài có phải hay không, có chuyện gì gạt Ưu nhi?”

“Ân?” Đường Phi sửng sốt, lập tức cười nói: “Không có gì, ta chỉ nghĩ về sau nếu có cơ hội ra ngoài có thể đi nhìn một cái, cầu thần phật phù hộ, đừng xảy ra những chuyện không hay ho như vừa rồi.”

Ưu nhi vừa nghe, nhanh chóng nói: “Công tử ngài đừng nghĩ như vậy, kỳ thật lão gia vẫn luôn quan tâm công tử, tựa như ngày đó công tử bị thương, lão giacố ý để cho Cốc Dương đại phu giúp ngài trị liệu, còn đem bốn vị công tử thương tổn ngài bán vào tiểu quan Quán nữa!”

Đường Phi chau mày, đem người bán?! Mặc kệ, dù sao hắn cũng phải rời khỏi nơi này, không cần xen vào chuyện của người khác nhiều như vậy .

Sắc trời càng ngày càng tối, Đường Phi phỏng chừng hơn chín giờ không sai biệt lắm, cảm thấy không có chuyện gì làm không bằng lên giường đi ngủ. Vừa nằm xuống một hồi, chợt nghe ngoài viện ầm ỹ không thôi. Đường Phi đứng dậy ra ngoài, liền nhìn thấy Ưu nhi mới từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt vui sướng khi thấy người gặp họa.

“Xảy ra chuyện gì?” Đường Phi hỏi.

“Công tử, xem ra lão thiên gia là chiếu cố ngài, đêm nay lão gia một người cũng không chọn, bọn công tử mới tới này mặt là hắc khí!” Ưu nhi vẻ mặt mỉm cười.

“Làm sao vậy?” Phượng Thần Anh bị bất lực? Đường Phi một câu sau đó cũng không nói ra, hắn không muốn lại gây thêm phiền toái ở thời điểm này.

“Là như vậy,” Ưu nhi thanh âm bỗng nhỏ đi: “Nghe nói Hiền vương đã xảy ra chuyện, vô cớ từ trên ngựa té xuống, lão gia liền khẩn trương, mang theo tổng quảncùng một nửa thị vệ trong phủ đi Vương phủ!”

Kháo! Đường Phi sửng sốt, không thể tưởng tượng được cơ hội lại tới nhanh như vậy!“Kia, hiện tại trong phủ thế nào?” Cái Hiền vươnggì gì đó, Đường Phi một chút cũng không biết, hơn nữa cũng không muốn biết, hắn chỉ quan tâm kế hoạch của hắn có thể thành công hay không!

“Khá lộn xộn, tổng quản cũng đi rồi, còn mang theo một nửa thị vệ, phó tổng quản đang điều động nhân thủmới.” Ưu nhi nhỏ giọng nói.

“Nga...... Chúng ta đừng quan tâm đến việc này, tránh gây thêm phiền phức, mau trở về phòng đi ngủ đi.” Đường Phi bỗng nhiên vẻ mặt phiền chán lôi kéo Ưu nhi về phòng.

“Ưu nhi hiểu, sẽ không trước mặt người ngoài nói nhiều.” Ưu nhi cùng Đường Phi trở về phòng: “Công tử ngài ngủ trước đi, Ưu nhi hầu hạ ngài.”

“Không cần, ngươi cũng nhanh đi ngủ đi, chuyện bên ngoài chúng ta sẽ giả bộ như không biết.” Đường Phi vỗ vỗ vaiƯu nhi, ngữ khí mang theo không ít ôn nhu.

“Dạ, công tử.” Ưu nhi giảo hoạt cười, lui ra ngoài.

Đường Phi dập tắt ngọn nến, sờ soạng đem áo khoác tùy ý mặc vào, sau đó từ một ngăn tủ nhỏ xuất ra một túi tiền, bạc này là Phương Lâm Lưu lại, hiện tại vừa lúc mượn dùng một chút.

Đợi ánh nến trong phòng Ưu nhi tắt đi, Đường Phi lập tức thật cẩn thận mở cửa phòng, rón ra rón rén đi ra sân.

Tận lực hòa mình vào trong bóng đêm, lợi dụng hoa cỏ để che dấu, Đường Phi thuận lợi đi tới cửaĐông viện, cẩn thận quan sát một hồi, đêm nay không ai canh gác! Xem ra Phượng Thần Anh kia thật sự mang đi rất nhiều người.

Thuận buồm xuôi gió, Đường Phi đi ra khỏiĐông viện, thời điểm vừa tới gần một tòa sơn giả, phía trước đã đến đây một đội thị vệtuần tra ban đêm. Hắn nguyên bản muốn bắt chước giống thích khách trong mấy bộ phim cổ trang từng xem trước kia, thừa dịp một đội thị vệ vừa đi ngang qua, xuất thủ nhanh như điện đánh ngất một người, sau đó kéo tới một chỗ tối,thay đổi quần áo của hắn cùng chính mình,rồi tái trà trộn vào đám thị vệ chạy ra khỏi nơi này.

Nhưng sự thật chứng minh, phim truyền hình đặc biệt là phim cổ trang bình thường đều là gạt người!! Nếu Đường Phi thật sự học theo cách ngu ngốc này, chỉ sợ còn chưa xuất thủ đã bị người phát hiện sau đó trói gô áp giải tới đại lao! Loại chuyện này tuy nghe rất đơn giản nhưng không khả thi, trừ phi đám thị vệ phía trước vừa điếc vừa mù, căn bản không có chuyện ở phía sau bọn họ đánh ngất một người, sau đó tái trà trộn vào mà không ai biết! Đường Phi lắc mình trốn vào tòa sơn giả, chờ bọn hắn đi xa sau đó mới bước ra, tiếp tục trong bóng đêm nghiến răng nghiến lợi sờ soạng đường đi.

Một giờ sau, Đường Phi vẫn còn đang đảo quanh cái viện giống như mê cung này. Nếu không mau một chút, để Phượng Thần Anh kia trở lại hắn sẽ không thoát ra được!

Bỗng nhiên phía trước có một chút ánh sáng chiếu tới, Đường Phi nghĩ đến lại là bọn thị vệtuần tra ban đêm, liền mau chóng trốn vào phía sau một cây cột lớn.

Tiếng bước chân rất nhẹ, hơn nữa không giống như là thị vệ. Đường Phi ầm thầm quay đầu nhìn lại, là một tiểu cô nươngmười lăm mười sáu tuổi, tay run run cầm theo một cái lồng đèn đi đến.

Xem ra nàng rất sợ đi đường ban đêm, Đường Phi trầm tư một hồi, sau đó thừa dịp nữ hài kia đi qua, liền từ phía sau một phen bắt lấy cổcủa nàng, trầm giọng nói: “Không muốn chết thì đừng lên tiếng !” Đối phó thị vệ có thể không khả thi, nhưng nếu đối phó với một tiểu cô nương đi một mình thì lại khác! Bất quá Đường Phi sẽ không thật sự giết nàng, hắn chỉ muốn hù dọa của nàng.

Nữ hài đem tiếng thét chói tai vừa đến bên miệng nuốt trở về, sau đó toàn thân run run hai mắt rưng rưng, bị Đường Phi che miệng kéo đến một chỗ tối hơn.

Ngay tại thời điểm nàng nghĩ đến trinh tiết chính mình khó giữ được(=))), liều chết cũng phải bảo vệ trinh tiết bản thân, thì bỗng nhiên nghe được người nọ nói: “Nói, như thế mới có thể rời đi nơi này!”

Cáp? Nữ hài sửng sốt, bởi vì miệng bị ngăn chặn, nàng đành phải mở trừng hai mắt. Đường Phi suy nghĩ một chút, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Nếu ngươi dám kêu, ta sẽ cho ngươi chết nhanh hơn!”

Nữ hài gật gật đầu, Đường Phi chậm rãi buông tay đang ôm miệng của nàng ra. Nữ hài hít sâu hai cái, một hồi lâu mới run run thanh âm nói: “Ở đây, ngay tại phía saungươi......”

Cái gì? Đường Phi sửng sốt, đưa bàn tay hung tợn để sẵn ở cổ của nàng nói: “Đừng giở thủ đoạn với ta, nói mau!”

“Là, làsự thật, nơi này là chỗ bọn hạ nhân chúng ta bình thường đều ra vào, phía sau ngươi có một cái cửa nhỏ, từ nơi này ra ngoài, hướng theo cái ngõ nhỏ phía trước kia, ra khỏi chính là ngã tư đường ......” Nữ hài hiển nhiên bị dọa không nhẹ, vội vàng trả lời thẳng thắn. Cửa nhỏ này bình thường vào đêm sẽ khóa lại, hôm nay trùng hợp đến phiên nàng đi khóa cửa, ai biết liền gặp chuyện như vậy, nàng suýt nữa đã bị dọa ngất đi!

Đường Phi nhíu nhíu mày, tay vẫn đặt ở cổ nữ hài chậm rãi xoay người, trong bóng đêm, mơ hồ nhìn đến trên bức tường màu xanh có một cánh cửa gỗ.

“Xin lỗi!”

Nữ hài còn chưa có phản ứng, cổ liền đau xót, trượt chân mềm nhũn, trước khi lâm vào hôn mê,mơ hồ nhìn thấy người kia, hình như là Đông việnPhương Lâm công tử......

Đường Phi đánh hôn mê nữ hài, sau đó đem nàng để đặt ở trong bụi cỏ, nhìn nhìn bụi cỏ một mảnh tối đen, lại đem người ôm đến trên hành lang gấp khúcphía trước, như vậy sẽ không sợ nàng bị rắn cắn.

Đường Phi chạm đến cánh cửa thấy có gắn một thiết liên to bằng ngón tay, trong lòng khẽ động, sẽ không bị khóa chứ? Vừa cẩn thận sờ sờ, phát hiện không có khóa liền nhẹ nhàng thở ra, nhanh chóng mở cửa!

Ở ngõ nhỏ đi khoảng mười phút, Đường Phi rốt cục thấy được ngã tư đường nữ hài kianói.

Ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên bầu trời, Đường Phi đoán hiện tại đại khái là hơn mười một giờ. Người đi trên ngã tư đường không nhiều lắm, đámthương nhânchợ đêm cũng bắt đầu thu thập đồ đạc này nọ về nhà, còn có vài gian tửu điếmđã bắt đầu đóng cửa.

Đường Phi có chút mờ mịt nhìn ngã tư đườngrộng lớn, rốt cục đã thoát ra, nhưng là, sau đó đi đâu? Nên làm cái gì bây giờ? Tại đây không quen biết ai, còn làmột thế giới xa lạ, hắn ngay cả chính mình đang ở triều đại nào cũng không rõ, huống chi là muốn tìm được quốc sư giúp hắn trở về. Trước kia còn có Trần Thần ở bên ngườihắn, nhưng hiện tại, thật sự chỉ còn lại có một thân một mình. Đây là lần đầu tiên từ lúc hắn thoát ly cái gọi là “nhà” kia cho tới nay, mới cảm thấy sợ hãi cùng vô thố, bất lựcnhư vậy.

Người đi đường trên đường trở về nhà đi ngang qua Đường Phi đều tò mò nhìn xung quanh hắn liếc mắt một cái, thầm nghĩ hẳn là thiếu gia nhà ai từ mấy kỹ viện mới ra đến đây, xem một thân quần áo không chỉnh tề cùng vẻ mặt thất thần!

Chú ý tới ánh mắtkhác thường của người đi đường, Đường Phi chậm rãi thu hồi nội tâm mờ mịt cùng vô thố, buộc chính mình phải bình tĩnh lại. Hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ để đặt chân, nghỉ ngơi đủ sau đó mới tìm đường đi đếnđạo quán. Nếu đạo quán không được, hắn còn muốn đi Phổ Đà tự kia một chuyến. Nếu còn không được...... Đường Phi hắn cũng không tin tại cái thế giới khác này, còn tìm không ra một pháp sư!

Ở trên đường đi hơn nữa ngày, Đường Phi mới tìm được một tửu điếm, một gian phòngbình thường, hai mươi văn tiền. Không có biện pháp, hắn quá íttiền, muốn đổi phòng tốt hơn cũng không thể.

Đường Phi nhìn vào khách phòng, so với WC trong nhà hắn còn muốn nhỏ hơn một chút, chỉ bày biện một cái bàn cùng băng ghế bằng gỗ, phía trên đặt một ấm trà thô cùng một vài cái chén. Trên chiếc giường bằng gỗ cứng có phủ tấm chăn mỏng, khắp nơi trên tấm chăn đều là chắp vá, bên trong nói không chừng còn có mấy sinh vật không biết.

Điếm tiểu nhị đánh ngáp một cái, đưa Đường Phi vào phòng,sau liền đóng cửa rời đi, cả nước trà cũng không đổi cho hắn.

Bất quá Đường Phi một chút cũng không để ý, con người chính là như vậy, vô luận là cổ nhân trăm ngàn năm trước hay là hiện đại nhân trăm ngàn năm sau. Huống hồ địa phương như vậy,hắn cũng không phải chưa từng ở qua, hoàn cảnh tệ hơn nữa hắn cũng từng sống qua rồi, thậm chí ở thời điểm đói khát nhất còn phải đi lục thùng rác! Những chuyện này ngay cả chínhTrần Thần hắn cũng không có nói qua, hắn không cần bất luận kẻ nào thương hại. Cái hắn cần là người khác cực kỳ hâm mộ cùng ghen tị, hắn thích ở nơi cao cao tại thượng, nhận ngưỡng mộ cùng sùng báicủa người khác.

Nhưng hiện nay, hắn lại hối hận không có đem sự tình trước kia nói cho Trần Thần, đối mặt hoàn cảnh như vậy, hắn bỗng nhiên rất muốn trút bầu tâm sự, đáng tiếc đối tượng để dốc bầu tâm sự đã không còn ở bên người.

Đường Phi mỏi mệt ngã vào trên giường, lẩm bẩm nói: “Trần Thần, chờ sau khi ta trở về, liền đem tất cả mọi chuyện nói cho ngươi.......”

Mãi đến gần rạng sáng, Đường Phi mới dần dần khép lại ánh mắt.

------------

Phượng Tê Các.

Vừa mới từHiền vương phủ trở về, Phượng Thần Anh còn uống một ngụm trà bình định khẩu khí, Thiết tổng quảnđã dẫn theo phó tổng quản vội vàng báo lại, có người theo trong phủ chạy thoát ra ngoài! Đêm nay Xuân nhiđang đi trực khóa cửa sau, đã bị người đánh hôn mê, người kia chính là từ nơi đó chạy đi!

Phượng Thần Anh ánh mắt trầm xuống, híp khóe miệng cười, lạnh lùng nói: “Đem Xuân nhikia dẫn tới.”

“Dạ!” Phó tổng quản run run nhanh chóng đi truyền, biểu tình vừa rồi của lão gia thật sự là hù chết hắn!

Thiết tổng quản đêm nay cùng Phượng Thần Anh ở Vương phủ bận rộn hơn nửa đêm, xác định Hiền vương không có việc gì mới vội vàng chạy trở về, ai biết một hồi đã xảy ra chuyện lớn như vậy!

“Nô tỳ tham kiến lão gia.” Xuân nhibị Đường Phi đánh hôn mê, đang khóc sướt mướt bị phó tổng quản đưa tới, sợ đến mức cả người run run quỳ gối úp sấp trước mặt Phượng Thần Anh, chuyện này phát sinh trong ca trực của nàng, họa lần này nàng không tránh khỏi!

“Đừng khóc, làm cho ta phiền chết.” Phượng Thần Anh khóe miệng mang theo tươi cười nói một câu, ngữ khí lại cực kỳ không kiên nhẫn. Đương nhiên, người trong lòng hắn bị thương,lại lấy lý do “cẩn thận tai mắt người khác” đem hắn đuổi trở về, làm sao không tức giận! Chờ đó, nếu bị hắn điều tra ra ai dám ở chỗ của hắn động tay động chân, hắn sẽ làm người kia chết không toàn thây!

“Dạ, dạ!” Xuân nhi sợ tới mức toàn thân run lên, nhanh chóng ngậm miệng.

“Nói đi, ngườichạy đi là ai.” Phượng Thần Anh nhấp một ngụm trà không chút để ý hỏi.

“Bẩm lão gia, nô tỳ lúc ấy bị người nọ một chưởng đánh vào sau cổ, mơ mơ màng màng cũng không nhìn thấy rõ......” Xuân nhi vụng trộm giương mắt nhìn thoáng qua Phượng Thần Anh, thấy hắn đang cười tủm tỉm nhìn mình! Sợ tới mức mau chóng cúi đầu nói: “Nô tỳ, nhìn rất giống người ở Đông viện, Phương Lâm công tử......”

Phương Lâm?! Thiết tổng quảncùng phó tổng quản nhất tề nhìn về phía Xuân nhi, ánh mắt tràn ngập vẻ không dám tin. Phương Lâm là có tiếng hiếu tử, lúc trước chính là bởi vì tiêu cục bọn họ đánh mất một chuyến hàng phi thường trân quý của Phượng Tê Các, Phương Lâm vì bảo toàn gia tộc mới không thể không ủy khuất đi theo Phượng Thần Anh. Tuy rằng sau khi vào đây, cả ngày đều đòi đánh đòi giết, nhưng vẫn chưa từng có ý niệm muốn chạy trốn trong đầu. Nhưng là, Phương Lâm này hôm nay như thế nào lớn gan như vậy chạy thoát ra ngoài?!

“Phương Lâm?” Phượng Thần Anh bỗng dưng nhớ tới buổi tốikia, Phương Lâm ánh mắt tràn ngập đề phòng cùng sát khí, chậm rãi nói: “Đem Ưu nhi gọi tới.”

Ưu nhi rất nhanh bị đưa đến, so với việc Xuân nhi toàn thân đều run rẩy, Ưu nhi vẫn bình tĩnh hơn một chút.

Ưu nhi hạ thắt lưng quỳ xuống, trấn định nói: “Lão gia.”

“Ưu nhi, ngươi theo ta đã bao nhiêu năm?” Phượng Thần Anh không hỏi hắn về chuyện Phương Lâm trốn đi, lại hỏi một vấn đề không chút liên quan.

“Khởi bẩm lão gia, mười năm.” Ưu nhi kính cẩn đáp lời, trong lòng lại lo lắng không yên, lão gia hỏi như vậy là......

“Nguyên lai đã mười năm a......” Phượng Thần Anh vẻ mặt cảm thán nói, bỗng nhiên sắc mặt bỗng dưng biến đổi, trầm giọng nói: “Ngươi chỉ theo Phương Lâm nửa tháng, lại cam nguyện vì hắn chịu chết, lần này còn giúp hắn trốn đi, hắn rốt cuộc có mị lực gì?”

Cáp! Thiết tổng quảncùng phó tổng quản lại cả kinh, Ưu nhi cùng Phương Lâm, có gian tình?! Đây chính là tối kỵ trong phủ!

Ưu nhi cắn môi, trong mắt tràn đầy thống khổ, thấp giọng nói: “Lão gia, ngài có thể oan uổng Ưu nhi, nhưng thỉnh tin tưởng công tử là trong sạch. Công tử, là người tốt, nếu không phải vì cứu nô tài, một hạ nhânti tiện như vậy, công tử cũng sẽ không thụ thương nặng như thế, thiếu chút nữa đi đời nhà ma. Bây giờ, còn bị mất trí nhớ.......”

“Mất trí nhớ?!” Phượng Thần Anh nhíu mày, nhìn nhìn Thiết tổng quảncùng phó tổng quản, nói: “Các ngươi lui xuốngtrước đi, chuyện đêm nay ta không muốn nghe đến bất cứ người nào trong các ngươi bàn tán.”

“Dạ, lão gia!” Hai vị tổng quản mang theo Xuân nhiđang mềm nhũn lui xuống.

“Ngươi tiếp tục nói.” Đợi bọn họ lui xuống, Phượng Thần Anh mới cho Ưu nhi tiếp tục nói.

“Lão gia, công tử cái gì cũng nhớ không được, công tử sợ chuyện của mình sẽ gây phiền toái,mới không cho Ưu nhi nói ra. Công tử sau khi tỉnh lại, thậm chí ngay cả quần áo cũng không biết tự mặc, hai ngày trước Ưu nhi còn vừa mới dạy cho công tử nhận thức các loại tiền.” Ưu nhi nói tới đây có chút nghẹn ngào, hốc mắt ẩm ướt.

“Cho nên ngươi liền nảy sinh thương hại,giúp hắn trốn đi? Ngươi không sợ hắn nói dối lừa ngươi?” Phượng Thần Anh không dễ gì tin tưởng, mất trí nhớ còn có thể nảy ra ý tưởng trốn đi, ai tin được!

“Không phải như thế! Ưu nhi quan sát thật lâu, công tử đối nơi này hết thảy đều thực xa lạ, thậm chí ngay cả viết như thế nào cũng đã quên, có rất nhiều chi tiết nhỏ không thể giả bộ được. Hơn nữa Ưu nhi căn bản là không biết công tử đã chạy trốn, đêm nay trong phủ xảy ra chuyện, công tử sợ bị phiền toái nên đi ngủ rất sớm, một chút khác thường đều không có......” Ưu nhi trong lòng tuy rằng hướng về Phương Lâm, nhưng cũng chỉ có thể nói ra chi tiết mọi chuyện, ở trước mặt lão gia, hết thảy nói dối đều là vô ích.

“Hắn hôm nay thật sự một chút dị trạng đều không có?” Phượng Thần Anh hỏi, Phương Lâm a Phương Lâm, ta thật sự là xem nhẹ ngươi, chỉ cần nhìn hắn biết cách lợi dụng lòng người như thế, chứng minh hắn không đơn giản, chịu một chút tổn thương liền đổi lấy tâm của người khác. Xem ra, thân phận Phương Lâm này, không phải tiêu cục đại thiếu gia đơn giản như vậy!

“Cái này.....” Ưu nhi cẩn thận suy nghĩ một hồi, nói: “Công tử hỏi qua trong đô thành có thiền tự hoặc là đạo quán gì hay không, nói là tương lai nếu có cơ hội, có thể ra ngoài thăm viếng, phù hộ bản thân..... Không cần gặp lại những chuyện không hay honhư vậy.”

Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, không hay ho?

“Lão gia, ta nghĩ công tử hắn ra phủ, khả năng là thật sự muốn đi thiền tự thăm viếng, mấy ngày trước tới nay, công tử xác định đúng là không thoải mái...... Nếu như quả thật hắn muốn trốn đi, như thế nào cả quần áo cũng đều không thu dọn, cảnhững thứ quý giá đều không có mang, thấy thế nào cũng không giống như bỏ trốn a!” Ưu nhi một lòng biện hộ cho Phương Lâm, chỉ hy vọng hắn đúng như mình suy nghĩ, chỉ là muốn đi bái phật mà thôi!

Qua thật lâu sau, Phượng Thần Anh mới trầm giọng nói: “Chuyện này không cần lộ ra, ta sẽ phái người đi tìm hắn.”

Ưu nhi há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, nhưng là nhìn đến Phượng Thần Anh cười lạnh, mới không cam lòng nuốt xuống: “Dạ, lão gia.” Hy vọng công tử, có thể tránh được một kiếpnày......

Phương Lâm sao? Phượng Thần Anh lạnh lùng cười, muốncược xem hắn chính là muốn vì bản thân cầu phúc, hay thật ra là tai mắt của người khác!

--------------

## 4. Chương 4: Thượng Tinh Lâu

Đường Phi vừa trốn thoát được vài người khả nghi, phía trước lại tới tiếp hai quan sai, hắn cúi đầu nhìn nhìn quần áo chính mình đang loạn thất bát tao, lập tức trốn vào trong ngõ nhỏ bên cạnh. Bộ dáng hiện tại này của hắn, nhất định rất giống phạm nhân vừa trốn ngục.

Sáng nay Đường Phi vừa rời giường, còn chưa kịp xuất môn gọi tiểu nhị giúp hắn mang chút nước đến rửa mặt, chợt nghe phía dưới lầu truyền đến một giọng nam rất nặng. Đường Phi từ trước tới nay đã dưỡng thành thói quen cảnh giác, làm cho hắn giống như có một cáitâm nhãn đề phòng trước mọi nguy hiểm.Xuyên qua lan can ở lầu hai, vụng trộm nhìn xuống phía dưới lầu,có hai người mặc quần áo màu nâu đỏ đang cầm một bức họa hỏi lão bản có hay không gặp qua người trong tranh, Đường Phi nhận ra được quần áobọn họ, chính là cách ăn mặc của đám hộ vệ Phượng Tê Các. Những người này nhất định là tới bắt hắn!

Đường Phi lập tức trở về phòng đóng chặt cửa lại, sau đó mở ra cánh cửa sổ nhìn xuống xem, không cao lắm, hẳn là trên dưới ba thước. Vì đảm bảo an toàn, Đường Phi vẫn là đem chăn bông cùngvới thảm cột lại thả xuống dưới, sau đó đu người nhảy xuống. Chỗ mà Đường Phi rơi xuống chính là cửa sau của khách điếm, đang đặt vài dũng nước rửa chén, còn có một ngườiđang đổ nước bẩn ngừng động tác trên tay, ngây ngốc nhìn hắn.

Đường Phi bối rối nhìn hắn một cái, sau đó rất nhanh ly khai nơi này. Đây đúng là thời điểm chật vật nhất của đời hắn đi? Cho dù là trước kia trốn khỏi những kẻ thua kiện phun nước miếng cùngvới ném trứng gà thối vào hắn, cũng không có chật vật như vậy.

Đường Phi không dám đi ra ngoài đại lộ, chỉ có thể ở những ngõ nhỏ hẻo lánh mà luồn lách qua. Ngẩng đầu nhìn xem thái dương đang gay gắt, hẳn là đã hơn mười hai giờ trưa? Đường Phi mặc kệ mặt đất bẩn hay không bẩn, vẫn là đặt mông ngồi xuống, tựa đầu vào tường kịch liệt thở dốc. Hắn hiện tại khát nước đến cực điểm, bụng cũng bắt đầu kêu lên, đầu cũng ẩn ẩn đau, hình như là hiện tượng bị cảm nắng. Không thể để như vậy, nếu cứ tiếp tục còn chưa tìm được đạo quánthì hắn cũng đã ngã xuống rồi bị Phượng Thần Anh kéo trở về.

“Kẽo kẹt” một tiếng, cửa một tiểu viện đối diện bỗng nhiên mở ra, Đường Phi liếc nhìn qua.

“Nha!” Ngườivừa đi ra thét một tiếng kinh hãi, thiếu chút nữa đánh rơi chiếc rổ trong tayxuống mặt đất. Nguyên lai là một tiểu phụ nhân, vóc dáng thon nhỏ, khuôn mặt thanh tú, vẻ mặt sợ hãi nhìn Đường Phi đang ngồi đối diện nhà nàng.

“Xin hỏi...... Khụ khụ,” Đã đi suốt một buổi sáng, Đường Phi miệng lưỡi khô ráp, thanh âm có chút khàn khàn, ho hai tiếng mới nói: “Có thể cho ta một chén nước không? Ta có thể cho ngươi bạc.”

“Nước, nước?” Tiểu phụ nhân định thần lại, trong mắt còn mang theo một chút sợ hãi, nhưng cũng không còn cảnh giác giống như vừa rồi. Nàng mang theo tò mò cùng tham cứu đánh giá Đường Phi, người này vừa bẩn vừa hoảng hốt sẽ có bạc sao?

“Nước, nếu được có thể lấy cho ta chút thức ăn, ta sẽ cho ngươi ngân lượng.” Đường Phi lạnh lùng nhìn nàng, sau đó từ túi tiền trong lòng lấy ra một ít bạc vụn. Hắn không dám đem toàn bộ tiền trong túi mang ra, hắn hiện tại thực suy yếu, nếu nữ nhânnày thấy tiền nổi máu tham, sẽ mang đến phiền toáicho hắn.

Phụ nhân kia vừa thấy bạc vụn lập tức liền vui vẻ ra mặt, không ngừng gật đầu nói: “Ngươi ở chỗ này chờ, ta lập tức lấycho ngươi.” Sau đó vội vàng chạy trở về.

Chỉ chốc lát, nàng lại mang theo chiếc rổ vừa rồi đi ra, trong rổ có chứa một chén nước trong, còn có hai cái bánh bao lớn.

Đường Phi biết mấy thứ này chỉ đáng giá hai đồng tiền, nhưng vẫn đưa bạc vụn cho nàng. Hắn hiện tại đang rất cần năng lượng, mà vàng bạc châu báu thì không thể ăn.

Uống xong bát nước, Đường Phi như hổ đói ăn luôn hai cái bánh bao, phụ nhânkia xem đến trợn mắt há hốc mồm, nhưng vẫn là tốt tâm nhắc nhở hắn cẩn thận mắc nghẹn .

Đợi ăn xong này nọ, Đường Phi rốt cục bổ sung được chút thể lực, thân thể cũng tốt hơn một chút, sau đó mới hỏi tới phụ nhânđang thu thập mọi thứ.

“Xin hỏi, từ nơi này phải đi như thế nào mới đến được đạo quánmà quốc sư đang tu luyện kia?”

“Quốc sư đạo quán?” Phụ người cầm chén bát cất vào rổ, nghĩ nghĩ rồi nói: “Là Thượng Tinh Lâu đi? Nơi này là hướng đi ra ngoài thành, ngươi đi sai đường rồi, phải đi đến dưới chânhoàng thành, dọc theo tường thành quẹo sang bên phải, đi đại khái chừng sáu mươi dặm, có thể nhìn thấy. Đó là một tòa tháp cao năm tầng, rất dễ dàng thấy được.”

Nguyên lai đi lầm đường, nói như vậy hắn phải quay trở về.“Cám ơn.” Đường Phi nói tiếng cảm tạ, cảm thấy nghỉ ngơi cũng đã đủ, liền dọc đứng lên xoay người đi trở lại.

“Thật sự là ngườikỳ quái.” Phụ nhân kia nhìn theo Đường Phirời đi, ngườinày tuy quần áo bẩn loạn, nhưng có thể nhìn ra là vải vóc thượng hạng, tuy rằng vẻ mặt lạnh như băng, nhưng cách nói năng cũng nho nhã lễ độ, tĩnh dưỡng vô cùng tốt, không giống như là người dân dã.Chẳng lẽ là một thiếu gia đang lưu lạc?

Càng đi đến gần hoàng thành, các con hẻm nhỏ ngày càng thưa thớt, hai bên tất cả đều là hoa cỏ rậm rạp, cái này không giống nhưngoại thành cócác tiểu viện tử cổ xưa cùngcác ngõ nhỏuốn lượn. Điều này khiến cho việc tìm kiếm của Đường Phi càng khó khăn hơn, hiện tại sắc trời còn sớm, hắn cứ như vậy ra ngoài thực dễ dàng bại lộ, hắn không thể mạo hiểm. Nghĩ một lát, Đường Phi vẫn là quyết định đợi sau khi trời tối mới đi. Ở một con hẻm nhỏ không có người qua lại,hắn ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, nhưng là vừa nhắm mắt lại không bao lâu, nguyên bản ánh mặt trời còn đang chiếu khắp vạn dặm, trời không có một áng mây, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, bắt đầu từ một tiếng sét đánh liền “ào ào” đổ mưa. Thật sự đúng là thời tiết tháng sáu giống như biểu tình của hài tử -- thay đổi thực mau!

Đường Phi khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ, một thân đều ướt đẫm. Nơi này tất cả đều là đất đá khô cằn, trời vừa mưa đến mặt đất liền biến thành bùn nhão, Đường Phi không chỉ toàn thân đều ướt đẫm, trên quần áo còn bị dính bùn đất vàng khè, dơ bẩn không chịu nổi. Nhưng cho dù như vậy, Đường Phi cũng vẫn ngồi dưới đất, không phải hắn không muốn đứng lên, mà là không có khí lực. Từ đêm qua đến bây giờ, hắn chỉ ăn có hai cái bánh bao, uống một chén nước, là nam nhân đều chịu không nổi. Qua hồi lâu, thế mưa mới dần dần ngưng lại, sắc trời cũng bắt đầu tối đi.

Mở to mắt, nước mưa lạnh như băng từ trên gương mặt tái nhợt của hắn chảy xuống.Đứng dậy, Đường Phi bám theobờ tường chậm rãi đi về phía trước.

Chợ đêm nơi này so với ban ngày càng náo nhiệt hơn. Đèn đuốc sáng trưng, người đi đường nối gót nhau, các gian hàng cùng tiểu quán khắp nơi, trong các tửu điếm tiếng người ồn ào trò chuyện. Đường Phi dùng tri thức lịch sử không nhiều lắm của bản thân phán đoán(đã biết không nhiều mà còn thích đoán), nơi này có lẽ là triều Tống, bởi vì theo lịch sử ghi lại, chỉ có triều Tống mới có lối sống về đêmphồn hoa như vậy, ngay cả thời Đường thái bình thịnh thế so ra đều kém nó.

Linh hồn hắn cư nhiên bị đổi đến triều Tống!

Bởi vì nơi này so với ban ngày còn náo nhiệt hơn, Đường Phi lần này không muốn tiếp tục trốn tránh, chỉ có thể kiên trì mặc một thân quần áo bùn đất đi trên đường, bất quá hắn tận lực né những người đi đường.

Đường Phi kỳ thật lo lắng rất nhiều, hắn một thân ăn mặc như vậy, người khác xem cũng không liếc mắt tới hắn một cái. Thật ra, vô luận là triều đại gì, mặc kệ có bao nhiêu phồn vinh,bao nhiêu giàu có, nhất định vẫn tồn tại một quần thể đặc thù, chính là khất cái. Cách ăn mặc giống như Đường Phi cho dù là tạiđô thành vẫn không hề thiếu, người dân sống ở đây sớm đã nhìn quen nhưng không thể trách, làm sao đi chú ý Đường Phi?

Cho nên một đườngnày, hắn cực kỳ thuận lợi. Tuy rằng đối với nơi này, một chút cũng không quen thuộc, bất quá Đường Phi dựa vào khả năng quan sát hơn người tìm được đường đi tới Thượng Tinh Lâu, chỉ cần hướng những địa phương nhiều chu môn đại viện đi đến, nhất định có thể tìm được chỗ hoàng thành.

Đáng tiếc, Đường Phi vẫn là đánh giá cao năng lực của mình, nơi này địa hình phức tạp, vận mệnh của hắn lại không tốt, cho nên hắn lại lạc đường.

So sánh với địa phươnggần chợ, vị trí hiện tại của Đường Phi an tĩnh hơn rất nhiều, đồng thời cũng u ám hơn nhiều, người đi đường lại càng hiếm thấy. Cái này giống như mấy khu dân cư cao cấp, hoàn cảnh môi trường cùng cách âm đều rất tốt.

Đang lúc Đường Phi đang lo lắng quan sát xung quanh, thì có một người mang theo một chiếc đèn lồngđỏ thẫm, khóe miệng giắt theo một nụ cười, đang vội vàng đi tới. Xem ra là muốn vào chợ xem náo nhiệt.

Đường Phi tránh ở chỗ tối, một đôi mắt nguyên bản luôn tràn đầy chính khí, lúc này lại phát ra vẻ âm lãnh, nhìn chằm chằm người đi đường kia.

Đợicho người nọ vừa đi qua, Đường Phi dùng tốc độ nhanh nhất lẻn đến phía saungười nọ, một phen chế trụ cổ hắn,đem người kéo đến một chỗâm u, thanh âm ngoan độc nói: “Không muốn chết thì đừng lên tiếng!” Đây là lần thứ hai hắn làm chuyện như vậy, đã dần quen thuộc. Huống hồ ngườinày là mộtnam nhân, hắn không có nhiều cố kỵ, sức mạnh trên tay lớn hơn lần trước vài phần.

“Tráng sĩ! Chuyện gì cũng từ từ nói!” Ngườinày rõ ràng là rất sợ chết, nhưng theo bản năng vẫn kêu lên cầu xin tha thứ.

“Câm miệng!” Đường Phi hung hăng quát khẽ.

“Ngô !” Người nàyliềnnâng hai tay che miệng mình lại.

“Có thể dẫn ta đi Thượng Tinh Lâu hay không? Đượcthì gật đầu, nếu không thì lắc.” Đường Phi cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói.

Trong mắt người nọ hiện lên một tia tinh quang, lập tức mau mau gật đầu.

“Tốt lắm, hiện tại ngươi lập tức dẫn đường! Nếu ngươi dám giở trò, ta lập tức vặn gãy cổ của ngươi!” Đường Phi âm ngoan uy hiếp, còn cố ý ở trên cổ hắn dùng sức bóp một chút.

Người nọ sợ tới mức gật đầu liên tục, tỏ vẻ hắn đã biết.

Đường Phi người này tuy rằng âm ngoan, làm việc cũng chỉ xem tiền càng không có đạo đức nghề nghiệp, nhưng nếu muốn hắn thật sự làm ra một ít chuyện thương tổn mạng người, hắn thật đúng là không làm được. Không phải chỉ là vì hắn còn một chút lương tâm, mà nguyên nhân lớn nhất chính là, hắn sợmáu. Thấy máu liền lập tức ngất xỉu. Cho nên hắn chỉ biết hù dọa người khác, nếu ngườinày thật sự không biết đường, hắn cũng sẽ thả y, bất quá trước đó cũng phải đánh ngất hắn.

Ở trên đường hắc ám quẹo bảy tám chỗ đi hồi lâu, Đường Phi chợt nghe “con tin” trong tay dùng thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu nói: “Nơi này chính là Thượng Tinh Lâu.”

Đường Phi vẫn đem tinh lực đề phòng ở trên ngườinày nên không chú ý đường đi, nhưng hắn cũng thực khẳng định không có đi qua tường thành của hoàng thành!

“Dám gạt ta, ngươi còn muốn giữ mạng nữa hay thôi!” Đường Phi hung hăng nói.

“Là thật, thật sự! Ngươi ngẩng đầu nhìn lên, chính là tòa tháp năm tầng!” Thanh âm người nọ có chút áp lực, nhưng hoàn toàn không nghe ra sợ hãi ở hắn.

Đường Phi ngẩng đầu liền thấy, quả nhiên toà tháp cao năm tầng mà phụ nhân kia miêu tả, phía trong phát ra ánh sáng màu cam mờ nhạt, có vẻ trang nghiêm bảo tướng. Ngay tại thời điểm hắn đang thất thần, dưới chân Đường Phi liền đau xót, tay vô ý thức liền buông ra, cứ như vậy “con tin” vừa mới buông lỏng đã không còn thấy thân ảnh.

“Hừ!” Đường Phi chà chà bàn chân bị đạp, sau đó theo thềm đá thật dài hướng Thượng Tinh Lâu đi đến. Hắn muốn thừa dịp người nọ trước khi báo quan làm cho quốc sư kia đem hắn đưa về hiện đại!

Đường Phi đi đến trước cửa, ngẩng đầu liền nhìn thấy một tảng đá lớn, có khắc ba chữ “Thượng Tinh Lâu.” Nhìn vào trong khai môn, có rất nhiều ánh nến lóe ra, Đường Phi nhấc chân đi vào. Trong căn phòng rộng lớnđang đặt tam tấm bồ đoàn, phía trước bồ đoàn chính là một cái bàn thờ, mặt trên còn trưng đầy cống phẩm, trước bàn thờ còn có ba bức tượng tiên nhânĐạo gia bằng vàng, Đường Phi chưa từng có tín ngưỡng, cho nênmột cái cũng không nhận thức. Bất quá nơi này chung quanh đều tản ra mùi đàn hươngdễ ngửi, làm cho thần kinh Đường Phi vẫn luôn buộc chặt thoáng thả lỏng một chút.

Đường Phi bước ra phía sau thần đàn này, mặt sau cái gì cũng đều không có, chỉ có một cầu thang gỗ thật dài hướng lên lầu hai. Đường Phi đang sốt ruột muốn trở lại, liền không chút suy nghĩ bước đi lên, cho dù mặt trên là đầm rồng hang cọp, hắn cũng muốn xông vào, chỉ cần có một tia cơ hội trở về,hắn cũng sẽ không bỏ qua!

Lầu hai so với lầu một càng trống trải, chính giữa có một Thanh Đồng đỉnhcực lớn, trên thân đỉnh điêu khắc rất nhiều văn tựĐường Phi xem không hiểu, có người, có vật cùng thần thú, Đường Phi tất cả đều không biết. Ba cái tay cầm ở xung quanh đỉnh bị một sợi thiết liên(dây xích sắt)thô dài quấn lấy, thiết liên kéo dài đến trên tường, rồi bị treo cao cố định lên thân tường. Phía trên Thanh Đồng đỉnh tòa ra chút sương khói, Đường Phi có chút tò mò, chẳng lẽ đây chính là lò luyện đan trong truyền thuyết?

Đang lúc Đường Phi vẻ mặt tò mò quan sát hơi nước trên Thanh Đồng đỉnh, phía sau truyền đến một giọng nam âmtrong sáng.

“Ngươi là ai? Đến chỗ bổn tọa tu luyện có chuyện gì?”

Đường Phi bỗng dưng xoay người, nhìn thấy mộtnam tửgầy yếu,diện mạo tuấn tú nhã nhặn, so với Đường Phi thấp hơn nửa cái đầu, dáng người hiền hậu, vẻ mặt đang mỉm cười nhìn hắn, có thể là nam tử kia mang một khí chấtđặc biệt an tường, Đường Phi mới không cảm giác thấy ác ý của đối phương.

“Ta...... Xin hỏi, ngươi là quốc sư sao?” Đường Phi mang theo đề phòng, âm thầm quan sát đối phương, tổng cảm thấy ngườinày, có một loại cảm giác rất kỳ quái, nhưng lại không thể nói được kỳ quái ở chỗ nào.

“Không sai, bổn tọa chính là Hoàng Diệp quốc sư, pháp danh Thiên Tinh.” Thiên Tinh quốc sư vẫn như cũ mang theo nụ cười điềm đạm, một thân khí chấtxuất trần, đạo bào màu xám rộng thùng thình mặc ở trên người hắn cho người ta một loại cảm giác tiên khí vây quanh.

Đường Phi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mới lộ ra tươi cười đầu tiên từ khi bước vào nơi này.

“Quốc sư, tìm được ngươi thật sự là quá tốt! Ta muốn mời ngươi hỗ trợ!” Đường Phi vội vàng đi về phía Thiên Tinh, khi cách hắn còn năm bước bỗng nhiên dừng lại cước bộ, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, biểu tình quái dị: “Ngươi......”

“Làm sao vậy? Thí chủ có chuyện gì đừng ngại nói thẳng, bổn tọa nếu có thể giúp,nhất định sẽ dốc sức giúp ngươi.” Thiên Tinh tuy rằng mặt mang theo nghi hoặc, nhưng vẫn như trước mang theo nụ cười nhàn nhạt.

“Ngươi không phải quốc sư, ngươi rốt cuộc là ai!” Đường Phi chợt lui về phía sau, vẻ mặt âm lãnh nhìn Thiên Tinh.

Thiên Tinh sửng sốt, sau đó vô tội nói: “Bổn tọa là quốc sư a......”

“Không cần nói dối, trên cổngươi, vẫn còn dấu tay của ta!” Đường Phi lạnh lùng cười, trên cổ Thiên Tinh, rõ ràng xuất hiện vài cái dấu taysưng đỏ, hắn chính là kẻ vừa rồi bị Đường Phi bắt làm con tin! Cổ hắn còn mang theo ứ thương do bị Đường Phi bóp, khó trách hắn cảm thấy ngườinày rất kỳ quái !

“......” Thiên Tinh bất đắc dĩ nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó cười khổ nói: “Thật sự là không cẩn thận để ngươi phát hiện? Có điều --” Thiên Tinh mặt đột nhiên biến đổi, lại biến thành bộ dạng cợt nhả, khí chất xuất trần vừa rồi không còn sót lại chút gì: “Ta thật sự là quốc sư! Ta chưa bao giờ gạt ngươi!” Hắn là ngườitu đạo, không thể nói dối, sẽ phạm cấm kỵ!

“Ngươi thật là quốc sư?” Đường Phi trên mặt còn mang theo hoài nghi.

“Tuyệt đối không mạo nhận, nếu không phải ta, như thế nào có thể quen thuộc đường tới nơi này mà không cần đi qua hoàng thành ?” Thiên Tinh khẽ phất tay.

“Nếu vậy vừa rồi ngươi tại sao không nói!” Đường Phi vẫn là không tin, ngườinày thoạt nhìn rất khả nghi!

“Thôi đi, ngươi lúc ấy nói muốn giữ mạngthì đừng lên tiếng, chỉ cho ta gật đầu lắc đầu, ta nói như thế nào? Hơn nữa, ngươi căn bản không có hỏi ta” Thiên Tinh bất đắc dĩ bĩu môi.

Hình như, cũng đúng...... Đường Phi vẫn là không hoàn toàn tin tưởng, bất quá trước khi hắn đưa nghi vấn kế tiếp, Thiên Tinh đã xoa xoa thắt lưng reo lên: “Bỏ đi! Lão tử mặc kệ ngươi tin hay không tin! Ngươi đã không tin, ta liền lên lầu đi ngủ còn tốt hơn! Dù sao nơi này không có người nào có thể giúp ngươi, tin hay không thì tùy!” Nói xong quay đầu bước đi.

“Đợi đã!” Đường Phi gọi hắnlại, Thiên Tinh còn đang đưa lưng về phía hắn,giương lên khóe miệng lộ ra một nụ cười gian.

“Ta tin ngươi......” Đường Phi cũng là không có biện pháp, nhìn dáng vẻ của hắn có lẽ cũng hiểu chút đạo thuật.

Thiên Tinh thu hồi vẻ mặt cười gian, xoay người nói: “Đúng vậy, ta chưa bao giờ gạt người, ngươi phải tin tưởng ta, có chuyện gì cứ việc nói!”

“Ách, ngươi, đạo thuật lợi hại không?” Đường Phi chần chờ hỏi.

“Ân?” Cái này là cái vấn đề gì? “Đương nhiên lợi hại a! Bổn tọa thế nhưng chính là quốc sư tu vi tối cao!” Thiên Tinh chống thắt lưng, vẻ mặt bất mãn, dám nghi ngờ năng lực của hắn!“Hừ, ngươi xem đây!” Nói xong, Thiên Tinh dùng hai tay ở trên không vẽ một đạo phù, sau đó chỉ vào một con hạc giấy, liền từ dưới lầu lảo đảo bay lên, cuối cùng đứng ở trên bờ vai của hắn. Thiên Tinh liền cao ngạo nói: “Nhìn thấy không, ta ngay cả thức thần cũng có thể triệu hồi!”

Đường Phi đã xem đến ngây người, hắn, hắn thật sự có pháp thuật!

“Mời ngươi giúp ta! Ta muốn trở về!” Đường Phi chạy đến trước mặtThiên Tinh, cầm lấy bờ vai của hắn kích động nói.

“Chờ một chút, trở về? Trở về cái gì?” Thiên Tinh đánh gãy kích động của Đường Phi.

“Trở lại thế giới của ta! Ta không phải ngườiở nơi này!” Đường Phi tiếp tục kích động nói, sau đó trong lúc Thiên Tinh đang nghi hoặc, đem tất cả những chuyện mình đã gặp được, nửa điểm cũng không quên đều nói ra. Nếu là trước đây, Đường Phi tuyệt đối không phạm sai lầmnhư vậy, ít nhất phải chờ tới khi hoàn toàn tiêu trừ được hoài nghi trong lòng,mới có thể đem chân tướng nói ra. Nhưng là hiện tại Đường Phi quá mức bất an cùng nôn nóng, nhìn đến Thiên Tinh thật sự lợi hại như thế, tựa như bắt được thảo dược cứu mạng, chết cũng không buông tay .

“Cho nên, ta nghĩ muốn mượn năng lực của ngươi, giúp ta đem hồn phách dẫn hồi về lại thế giới của ta, cùngvới chủ nhânnguyên bản của khối thân thể này đổi trở về!”

Đường Phi sau khi nói xong, đến phiên Thiên Tinh trợn mắt há hốc mồm .

“Ngươi, ngươi nói đều là thật sự? Nửa điểm giả dối cũng không có?” Thiên Tinh ngơ ngác nhìn mặt Đường Phi hỏi.

“Tuyệt vô hư ngôn!” Đường Phi vẻ mặt nghiêm túc.

Thiên Tinh sửng sốt một hồi, nhớ tới mười ngày trước, hắn phát hiện Tinh Tú đồ đã xảy ra biến hóarất nhỏ, đơn giản chỉ cho là trên trời xảy ra hiện tượng khác thường, cho nên cũng không có lưu ý nhiều hơn. Nhưng hiện tại nhớ đến...... Thiên Tinh lập tức bấm độntính một hồi, biến sắc, lập tức kích động hỏi: “Ngày sinh tháng đẻ của ngươi!”

Ngày sinh tháng đẻ? Đường Phi nhìn rõ ràng Thiên Tinh đang thực hưng phấn kích động, hắn biết năm thángchính mình sinh ra, nhưng lại không rõ lịch biểu tính toán thời gian của nơi này, cho nên hắn cũng không biết: “Ách, Chúc Long, vừa tròn hai mươi bảy tuổi......”

Thiên Tinh ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, nhớ tới hắn không phải ngườinơi này cũng không trách hắn, lại hỏi: “Còn của thân thể này?”

“...... Không biết......” Đường Phi vẻ mặt ảo não, sớm biết vậy liền hỏi một chút Ưu nhi!

Thiên Tinh sờ sờ khóe miệng, bất đắc dĩ thở dài nói: “Thôi được, không vội, dù sao chuyện này cũng không thể giải quyết một sớm một chiều, còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Về phần cuộc đời lai lịch của thân thể này.....” Thiên Tinh nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó xoay người hướng phía dưới lầu kêu lên: “Đều nghe rõ rồi chứ, còn chưa lên!”

Đường Phi nghe nói chuyện không thể giải quyết ngay lập tức cũng không có thất vọng, hắn sớm biết rằng sẽ không đơn giản như vậy, đến thời điểm Thiên Tinh gọi người, hắn còn tưởng rằng là đang gọi đệ tử gì của y, bởi vì trong truyền thuyết nơi này hình như có tới ba đạo sĩ.

Nhưng nhìn đám người vừa lên, Đường Phi liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin. Nếu trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, thì chính là –phải trốn!

---------------

## 5. Chương 5: Âm Mưu Của Phượng Thần Anh

Phượng Thần Anh phe phẩy một cây chiết phiến, phía trên đề bốn chữ “Ngô Tẫn Phong Lưu”(ta không phong lưu =.=), khóe miệng mỉm cười từng bước một chậm rãi đi lên, phong lưu tiêu sái,bừa bãi tùy ý.

Nhưng Đường Phi nhìn đến chỉ cảm thấy kiêu ngạo cùngxấc láo, đặc biệt là nụ cười của hắn! Cái này làm cho Đường Phi không tự giác mà liên tưởng đến mấy loài bò sát không xương sống, nhớp nháp, âm ngoan, ghê tởm!

“Ngươi quả nhiên là gạt ta!” Đường Phi vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn về phía Thiên Tinh, nguyên lai hắn là người của Phượng Thần Anh! Cứ tưởng hắn chạy thoát lâu như vậy, còn làm cho một thân chật vật, kết quả lại là cá chậu chim lồng của người khác!

“Oan uổng a!” Thiên Tinh giơ cao hai tay, hai mắt mở to chớp chớp vài cái, vẻ mặt vô tội: “Ta không biết người hắn muốn tìm là ngươi, ách, cũng không đúng, là thời điểm ta mang ngươi tới nơi này cũng chưa biết người hắn muốn tìm là ngươi, ta cũng chỉ vừa mới biết được!”

“Hừ!” Đường Phi cười lạnh nhìn hắn, lại nhìn xem Phượng Thần Anh, đương nhiên không tin lời nói của Thiên Tinh.

“Uy, ta nói, ngươi có thể hay không giúp ta giải thích cho hắn một chút?” Thiên Tinh chỉ chỉ vào ngực Phượng Thần Anh: “Nói cho hắn, ta thật sự là vừa mới ở dưới lầu gặp được ngươi,ngươi mới bảo ta đi lên thử hắn, nói đi!”

“Được rồi, hắn nói đều là thật sự.” Phượng Thần Anh “phạch” một tiếng thu hồi chiết phiến, gõ gõ vàotrán mỉm cười đối Đường Phi nói: “Ta là đoán ngươi trước sẽ tới nơi này, sau đó mới đếnPhổ Đà tự. Xem, làm cho ta đoán đúng rồi, ta quả nhiên ở trong này đợi được ngươi. Ta vốn nghĩ đến ngươi là gian tế người khác phái đến, lại không thể tưởng được thân phận của ngươi càng làm cho ngườikhác giật mình.” Phượng Thần Anh nghe được thân phận của Đường Phi quả thật chấn động, nhưng sau khi kinh ngạc qua đi, hắn lại nảy ra một cái chủ ý.

“Đúng vậy đúng vậy! Thời điểm vừa rồi ta nhìn thấy ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở trong này còn dọa ta nhảy dựng lên, ta nhớ rõ ràng số nợ cờ bạc lần trước thiếu của ngươi đã trả lại đầy đủ!” Thiên Tinh nghiêm túc gật gật đầu nói.(pó tay em quốc sư này)

Đường Phi cắn chặt hàm răng, nắm chặthai tay, chắc là Ưu nhi đã đem tất cả mọi chuyện của hắn trong mấy ngày nay đều nói cho Phượng Thần Anh. Đường Phi gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh, cả quốc sư cũng có giao tình không nhỏ với hắn, nếu hắn thật sự muốn rời đi nơi này trở về, xem ra nhất định phải có hắn hỗ trợ.

“Ngươi, Phượng Thần Anh?” Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh hỏi, hắn đã chậm rãi tỉnh táo lại.

“Ta, Phượng Thần Anh!” Phượng Thần Anh mỉm cười dùng chiết phiến điểm điểm lên ngực mình trả lời, ánh mắt lại từng chút từng chút quét khắp nơi trên người của Đường Phi, tựa như độc xà núp trong chỗ tối nhìn con mồi của mình, làm cho Đường Phi nhịn không được rùng mình một cái.

“Ngươi cái gì cũng đều đã nghe được, như vậy ngươi cũng nên biết ta không phải chủ nhânthân thể này, về chuyện tại sao lại như vậy, nguyên nhân là cái gì ta cũng không rõ ràng lắm.” Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh trầm giọng nói, cho dù trong lòng có trăm ngàn cái không muốn, hắn cũng sẽ không đi tránh né ánh mắtPhượng Thần Anh, hắn chán ghét ở thế bị động!“Cho nên, nếu ngươi muốn chủ nhân chân chính của khối thân thể nàytrở về, chúng ta có thể đàm phán nói chuyện, xem thử nên hợp tácnhư thế nào.”

“Hợp tác?” Phượng Thần Anh chọn mi, khóe miệng mỉm cười nhìn Đường Phi đang lộ vẻ chán ghét: “Đó là một chủ ý không tồi.” Phượng Thần Anh đem ánh mắt thu hồi, quay đầu nhìn Thiên Tinh: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Thiên Tinh nhếch miệng cười, cất cao giọng nói: “Không thành vấn đề, tất cả để ta lo liệu! Có điều…” Ngưng một lát, Thiên Tinh tròng mắt ở trên người Phượng Thần Anh đảo qua một vòng, lại chuyển đến trên ngườiĐường Phi: “Ta dù sao cũng đường đường là đại quốc sưHoàng Diệp, vấn đề thù lao thì ...... hi hi hi, chúng ta hảo hảo đàm phán một chút!”

Thù lao? Đường Phi sửng sốt, là muốn tiền đi? “Bao nhiêu?” Đường Phi theo bản năng liền hỏi ra.

“Hai ngàn lượng bạc, thiếu một phần cũng không đáp ứng!” Thiên Tinh ngửa đầu, vươn hai ngón tay để ở trước mắtĐường Phi.

Hai, hai ngàn lượng bạc?! Đường Phi dùng mấy ngày nay cùng Ưu nhi học một chút về tiền tệ ở thế giới này, hai ngàn lượng bạc tương đương với một trăm ba mươi mấy vạn nhân dân tệ a!!![Tác giả: ta dùng giá trị tiền tệ của triều Minh.]Cho dù là ở thế kỷ hai mươi mốt,cái gọi là “Phong thuỷ đại sư”, hay “Cao cấp đạo trưởng”, cũng không có khả năng lấy một cái giá như vậy!

“Ta thấy ngươi đi cướp ngân hàng còn nhanh hơn!” Đường Phi giương lên khóe miệng cười lạnh, kỳ thật trong lòng hắn càng nguyện ý hướng Thiên Tinh hô to một tiếng: pháp sư chết tiệt đi lừa tiền người khác! Bất quá xem xét công phu hàm dưỡng cùng tố chất của chính mình, hắn buộc bản thân đem một câu này nuốt xuống.

“Cái gì là cướp ngân hàng?” Thiên Tinh đần độn hỏi một câu, sau đó lắc lắc đầu nói: “Ta mặc kệ ngươi cướp ngân hàng cái gì gì đó, nếu không phải xem ta cùng Phượng Thần Anh quen biết đã lâu,thù lao không phải chỉ có giá này đâu. Tóm lại một câu: Chịu thì làm, không chịu thì thôi! Dù sao với ta mà nói cũng không phải tổn thất nghiêm trọng.”

“Ngươi!” Đường Phi chán nản, nếu không nhờ hắn giúp, hắn liền không thể trở về, nhưng nếuđể cho hắn giúp, hắn làm sao mới có tiền! Sau khi đi vào nơi này, Đường Phi khắp nơi đều bị người khác quản chế cùng với gặp phải vô số trắc trở, trước nay hắn vốn không biết cái gì kêu là “bất lực”, hiện tại hắn đúng là chân chínhcảm nhận được loại cảm giác này!

“Hai ngàn lượng?” Phượng Thần Anh gõ gõ cây quạt, chỉ vào Đường Phi cười nói: “Dù sao thân thể này là thuộc về ta, nói cho đúng thì ta cũng phải bỏ ra một nửa số tiền.” Nói xong liền từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu nói: “Đây là một ngàn lượng ngân phiếu, ngươi cầm lấy.”

“Ừ, không sai không sai, vẫn là Thần Anh thượng hào phóng.” Thiên Tinh cười hì hì nhìn thoáng qua mộc ấn trên ngân phiếu, là thật, sau đó mỉm cười hài lòng thu vào trong ngực mình.

Phượng Thần Anh quay đầu nhìn Đường Phi, có chút áy náy nói: “Tuy rằng ta còn có thể cho ngươi mượn tiền, nhưng chỉ sợ sau khi vay, ngươi không thể trả lại sẽ làm cho ta lỗ vốn a.” Nếu Đường Phi mượn tiền của Phượng Thần Anh, sau đó trở về đến hiện đại, tiền này phải tìm ai đòi?

Đường Phi nghiến răng nghiến lợi, nếu là ở thế kỷ hai mươi mốt, mấy chục vạn đã là cái thá gì?! Khóe miệng lại vẫn đang mang theo cười lạnh, nói: “Ta Đường Phi chưa bao giờ hướng người khác vay tiền, ngươi có thể để giành xài đi.” Cho dù thời điểm hắn tối khó khăn không đủ tiền trả tiền thuê nhà,cũng tuyệt đối không cùng bất luận kẻ nào vay tiền, bao gồm cả Trần Thần. Cho nên lúc này đây, hắn cũng sẽ không đối bất luận kẻ nào cúi đầu!

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, Đường Phinày, quả nhiên không giống người thường.

Thiên Tinh nghe câu như thế, lập tức ngẩng đầu nhìn Đường Phi, thu hồi tươi cười vừa rồi của một con buôn, thay đổi một sắc mặt chanh chua nói: “Cái gì? Không có tiền sẽ không thương lượng. Cho dù ta thu tiền của Thần Anh, nhưng tiền của ngươi không đưa ra, bổn tọa cũng sẽ không giúp ngươi làm gì cả.”

Hừ, nguyên lai thế giới này cũng là “no money no talk”, Đường Phi giận cực phản cười, âm thanh lạnh lùng nói: “Một ngàn lượng ta sẽ cho ngươi, bất quá ngươi tốt nhất cam đoan chính mình có thể thành công đem ta đưa trở về, nếu không, ngươi xuống Địa Ngục mà làm quốc sư của ngươi đi!” Trong thoáng chốc này, trong mắt Đường Phi thật sự mang theo sát khí .

Thiên Tinh rụt đầu, nhích lại gần bên người Phượng Thần Anh nói: “Đây là nhất định, thực lực của ta, ngươi không phải mới vừa xem rất rõ ràng sao! Ta đường đường là Hoàng Diệp quốc sư, cam đoan sẽ vạn vô nhất thất (tuyệt đối không có sai sót)!” Nói xong trong lòng lại phỉ báng, đều do Phượng Thần Anh, hại hắn ở trước mặt Đường Phi lại biến thành một con buôn tiểu nhân, hắn khổ tâm tính toán suốt mười năm,mới tạo ra được một hình tượng thế ngoại tiên nhân, hôm nay lại hoàn toàn sụp đổ! Phượng Thần Anh triển khai mặt quạt che ở trước mặt, che dấu nụ cười trộm của mình.

Kỳ thật, Đường Phi nói Thiên Tinh là pháp sư lừa gạt, cũng có phần chuẩn xác. Thật ra Thiên Tinh người này, căn bản pháp lực cái gì cũng đều không có, hắn nhiều lắm chỉ là một pháp sư biết chút ít Âm Dương Ngũ Hành, hiểu một chút Chu Dịch Bát Quái,nghiên cứu một phầnThiên Văn Thuật Số. Có điều người này tính toán mệnh số cùng vận số cực kì chuẩn xác, thời điểm hắn còn chưa lên làm quốc sư, ở một đạo quánnhỏ cũ nát, giúpngườikhác đoán mệnh còn chưa từng tính sai một quẻ. Đợi hắn lên làm quốc sư thì lại càng không được phép tính nhầm, bởi vì hắn chính là trợ giúp cho hoàng đế, chỉ cần sai sót nhỏ sẽ lập tức mất đầu.

Nếu các ngươi hỏi vì cái gì vừa rồi hắn có thể chỉ một ngón tay điều khiển hạc giấy? Phi ! Đó chẳng phải pháp lực gì, bất quá là hắn trước đó để Phượng Thần Anh ở dưới lầu trốn tránh nghe lén, sau đó truyền xuống ám hiệu, Phượng Thần Anh mới dùng nội lực sâu không lường của hắn, vận dụng kỹ xảo cách không đả huyệt,đưa hạc giấy kiabay đến trên vai Thiên Tinh, một pháp thuật nhỏ hắn cũng không làm được, càng đừng nói đến chuyện giúp Đường Phi dẫn hồn trở lại thế giới của mình! Phượng Thần Anh chỉ là muốn biết Phương Lâmđến tột cùng có phải gian tế của địch quân phái tới hay không, mới cùng Thiên Tinh diễn một màn như vậy, ai ngờ lại biết được chân tướng bất khả tư nghị(không thể tưởng tượng) như thế. Cho nên Phượng Thần Anh mới quyết định lưu lại Đường Phi, không phải Phương Lâm, mà là Đường Phi. Thiên Tinh có mấy cân mấy lượng, hắn còn không rõ ràng sao, cho nên thời điểmThiên Tinh mở miệng đòi tiền, hắn đã biết Thiên Tinh sẽ không đem chân tướng nói ra cho Đường Phi, vì vậy hắn mới có thể trả thù lao thống khoáinhư vậy.

Ở thế kỷ hai mươi mốt, cho tới bây giờ chỉ có hắn tính kế ngườikhác, không có chuyện người khác có thể tính kế Đường Phi, lần này lại triệt để hoàn toàn bị một pháp sư lừa đảo đùa giỡn trong tay. Bất quá chuyện này cũng không thể trách hắn, mặc cho ai ở một cái thế giới xa lạ tỉnh lại, đối mặt với hết thảy ngườicùng sự vật không biết trước mặt, đều sẽ mất đi bình tĩnh cùng khôn khéo, chỉ muốn bắt lấy một chút cơ hội có thể trở lại thế giới chính mình,xem nó giống như dược thảo cứu mạng,chết cũng không buông tay, làm sao còn có thể xem xétcái gì âm mưu tính kế? Cho nên, hắn cứ như vậy mà đi từng bước một tiến vào trong cái bẫy Phượng Thần Anh đặt sẵn cho hắn.

“Đường Phi?” Phượng Thần Anh trong lúc Đường Phi còn đang thất thần liền tiến đến bên người hắn, nói: “Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi.” Biểu tình tự nhiên, ngữ khí ôn nhu.

Đường Phi hồi thần lại một chút, ấn tượng ngoại hình của Phượng Thần Anh đối với hắn chính là xinh đẹp giống quỷ, khí chất không phải âm nhu mà là âm ngoan, làm cho hắn vừa thấy liền không có nửa điểm hảo cảm. Nhưng là hắn không thể tưởng được Phượng Thần Anh lại còn cao như vậy, thân thể Đường Phi hiện tại cao khoảng một thước bát, nhưng Phượng Thần Anh so với hắn còn cao hơn phân nửa cái đầu, dáng người bị quần áo rộng thùng thình che trụ nên nhìn không ra hình thể, bất quá Đường Phi dám khẳng định tuyệt đối không gầy nhược, không như một cây gậy trúc!

“Trở về?” Đường Phi mang theo cười lạnh, cánh tay giao nhau ôm ở trước ngực, không có ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh, mà là khóe mắt hơi hơi hướng lên trên hắn, khẩu khí ngạo mạn cùng cường thế nói: “Ngươi đã quên, ta là Đường Phi, ngươi không lệnh được ta.”

“Ta biết.” Phượng Thần Anh “phạch” một tiếng mở ra chiết phiến khẽ lay động, không thèm để ý tới thái độ Đường Phi, mặt mang vẻ hiền lành mỉm cười nói: “Nhưng là khối thân thể này vẫn thuộc về ta, trước khiLâm nhi trở về, ta đều có quyền lợi yêu cầu ngươi bảo vệ tốt khối thân thể này.” Phượng Thần Anh quét qua Đường Phi liếc mắt một cái, quần áo hỗn độn dơ bẩn, vạt áo còn nhỏ nước, nguyên bản mái tóc dài đen bóng, giờ phút này rối rắm thành rơm khô, phía trên còn mấy vết bẩn, so với khất cái ven đường không có gì khác nhau.

Đường Phi hơi hơi rõ ràng, nhưng không có né tránh ánh mắt trêu tức của Phượng Thần Anh, hắn chưa bao giờ đối bất luận kẻ nào tỏ ra yếu thế.

“Trước khi ngươi có thể kiếm được một ngàn lượng, ngươi sẽ ngụ ở chỗ của Lâm nhi, ngươi có thể bạc đãi chính ngươi, nhưng ngươi không có quyền bạc đãi khối thân thể này, hắn không thuộc về ngươi.” Phượng Thần Anh tươi cười càng sâu, nhưng lại làm cho Đường Phi càng thêm không thoải mái. Hắn không muốn đi cùng Phượng Thần Anh, nhưng cũng không có biện pháp, khối thân thể này xác thực không thuộc về hắn.

“Ta có thể đi theo ngươi.” Đường Phi trầm giọng nói: “Bất quá ngươi cũng phải nhớ kỹ, hiện tại có thể chủ đạo khối thân thể này, chỉ có ta. Ngươi nếu muốn đối Phương Lâmlàm cái gì, đợiPhương Lâm trở về, sau đó ngươi muốn yêu thế nào cũng được, nhưng trước lúc đó, ngươi không có quyền lợi chạm vào ta, càng không có quyền lợi ra lệnh cho ta.”

Phượng Thần Anh sửng sốt, sau đó lật mặt quạt cười nói: “Ta hiểu được.” Đường Phi nhíu mày, cặp mắt âm lãnh giống như rắn của Phượng Thần Anh kia nói cho hắn, cái hiểu của hắn cùng với mình không giống nhau.

“Được rồi được rồi, các ngươi đàm phán xong chưa?” Thiên Tinh hôm nay buôn bán kiếm được một mớ, tâm trạng phi thường tốt, đi tới đánh gãy đối thoại của bọn họ, sau đó chỉ vào Đường Phi nói: “Ngươi khi nào đưa được một ngàn lượng cho ta thì khi đó ta sẽ giúp ngươi, không có kỳ hạn.” Quay đầu chỉ vào Phượng Thần Anh lại nói: “Đem ngày sinh tháng đẻ củaPhương Lâmkia cho ta, tốt nhất cũng đem ngày sinh tháng đẻ của vị này tính ra cho ta, đến lúc đó sẽ hữu dụng.” Thiên Tinh căn bản không có pháp thuật, hắn muốn ngày sinh tháng đẻ của Đường Phi cùngPhương Lâm, bất quá chỉ là nghĩ muốn tính toán xem vì sai lầm ra sao, lại đem số mệnh hai người thay đổi cho nhau, hắn thuần túy chỉ là tò mò. Đến lúc đó nếu Đường Phi thật sự kiếm được một ngàn lượng bạc lại đây tìm hắn, hắn sẽ làm đại vài thứ, rồi lừa hắn nói đã thất bại, dù sao có Phượng Thần Anh ở đây, Đường Phi cũng không có khả năng thật sự giết hắn.

Phượng Thần Anh cùng Đường Phi ra khỏi “Thượng Tinh Lâu”, phía dưới cầu thang đá thật dài đã có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn. Đường Phi xem ra chiếc xe ngựa kia, là đang đợi Phượng Thần Anh.

Xe ngựa từ từ di chuyển, bên trong xe hai người trầm mặc không nói chuyện. Đường Phi hai tay gắt gao giao nhau ở trước ngực, thẳng lưng ngồi ở trên xe ngựa, sắc mặt xanh trắng. Từng ngồi qua rất nhiều phương tiện giao thong khác nhau, đều là mặt không đổi sắc, Đường Phi hôm nay mới biết được, nguyên lai chính mình đối với xe ngựa thực không phù hợp.

Phượng Thần Anh thưởng thức quạt giấy, ngồi ở bên ngườiĐường Phi, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn sắc mặt khó coi của Đường Phikhông nhúc nhích. Nguyên lai, còn có người sợ ngồi xe ngựa, thật đúng là mở rộng rầm nhìn! Hắn phía trước cùngvới Thiên Tinhdiễn màn kịch kia chỉ để thử thân phận thật sự của Phương Lâm, nhưng sau khi biết được chân tướng vẫn tiếp tục giấu diếm, cũng là bởi vì hắn đối với Đường Phi sinh ra hứng thúvô cùng lớn. Hắn chính là người như vậy, khi nhìn thấy sự vật mới mẻ sẽ dùng hết mọi biện pháp, thậm chí không từ thủ đoạn để có được. Tựa như lúc trước hắn bị tươi cười đơn thuần như ánh mặt trời kia của Phương Lâm hấp dẫn, sau khi đùa giỡn đã tay thìgiống như những người khác, đem hắn nạp vào trong phủ, hắn chỉ là muốn nhìn một chút người như vậy bị hủy sẽ như thế nào mà thôi.

Bây giờ còn cùng là một cái thân thể, lại thay đổi một cái linh hồnkhác, cả khí chất lẫn tính cách tất cả đều hoàn toàn thay đổi. Đường Phi không phải Phương Lâm, đơn thuần dễ hiểu, là một tiểu thiếu giathích sinh hoạt dưới ánh mặt trờiấm áp. Nhưng Đường Phi thì lạc khác, Phượng Thần Anh một chút cũng không hiểu biết hắn, có điều trong mắt Đường Phi có một tia hy vọng mãnh liệt,làm cho nội tâm hắn rục rịch, nếu, hy vọng của hắn bị y tự tay đánh vỡ, đó sẽ là một loại cảm giáctuyệt vờicỡ nào. Còn có, hắn trong lúc vô tình luôn tản mát ra khí chất cường thế cùng tự phụ, cái loại cao ngạo không coi ai ra gì này, đều là thứ Phượng Thần Anh muốn hủy diệt. Nếu người như vậy yêu thương hắn, hoàn toàn thần phục ở dưới thân hắn,sau đó hung hăng đánh nát hy vọng của hắn, như vậy, Phượng Thần Anh khóe miệng giơ lên một độ cong tàn khốc, ánh mắt âm ngoan, loại cảm giác này nhất định, rất tốt.

Lúc này Đường Phi lại đang chiến đấu cùng với chiếc xe ngựa xóc nảy, hoàn toàn không có chú ý tới ánh mắt Phượng Thần Anh nhìn hắn, có bao nhiêu khủng bố. Nếu Đường Phi có thể tách ra được một tia tinh lực, liếc mắt xem Phượng Thần Anh một cái, như vậy hắn nhất định lựa chọn đi đánh xe cũng sẽ không muốn ngồi cùng loại biến thái này, đáng tiếc, có một số loại vận mệnh, luôn thực tàn khốc .

Tựa như Đường Phi trước khi chết,Trần Thầnnói với hắn: “Cẩn thận báo ứng”, đối với tất cả mọi chuyện phát sinh hiện tại, Đường Phi đều nhớ tới những lời này của Trần Thần, có lẽ hắn thật sự đã làm rất nhiều chuyện nham hiểm, mới có thể lọt vào báo ứng như vậyđi. Chỉ là hắn hiện tại một lòng thầm nghĩ trở lại thế giới hiện đại, rời đi địa phương quỷ quái này, mới có thể hy vọng nhiều như thế.

Xe ngựa càng đi càng xa, sau cơn mưa, ánh trăng có vẻ đặc biệt mông lung, tựa như vận mệnh không thấy rõ của Đường Phi giống nhau.

-------------

## 6. Chương 6: Đường Ra ...?

Đường Phi là bị Phượng Thần Anh ôm trở vềĐông viện. Không có biện pháp, Đường Phi ngồi xe ngựa một chút liền không hề để ý hình tượng, ngồi xổm bên cạnh bánh xe ói đến thiên hôn địa ám, sau đó đầu váng mắt hoa đứng không vững, thiếu chút nữa liền ngã đập đầu vào đống nôn mửa kia. Hoàn hảo có Phượng Thần Anh ở một bên ôm lấy hắn đồng thời cũng cứu hắn. Thân thể vốn còn chưa khỏi hẳn, lại phải trải qua đói khát cùngánh trời nóng bức, cuối cùng bị cơn mưa to kia xối ướt một trận, cho dù mình làm bằng sắt cũng chịu không nổi, huống chi là Đường Phi vừa trải qua một trận trọng thương. Được Phượng Thần Anh đỡlại, thuận thế gục vào trong lòng hắn, làm cho Phượng Thần Anh dở khóc dở cười, người này cũng thật biết tìm địa phương a, hai lần đều ngã vào trong lòng hắn!

Cũng không biết Phượng Thần Anh xuất phát từ tâm lý gì, dù sao hắn cũng không muốn có người khác thay mình ôm Đường Phi trở về.

Hành động này của Phượng Thần Anh đã thành công dẫn tới một đám mỹ nữ mĩ nam trong Đông việncùngNam viện một phen oanh động, còn có vài ánh mắt ghen tị. Đây là Phượng Thần Anh cố ý, Đường Phi tưởng có thể dễ dàng ở tại cái địa phương như vậy kiếm tiền trở về? Không có khả năng, Phượng Thần Anh tận dụng hết khả năng tạo cho hắn một ít phiền toáikhông cần thiết. Tỷ như, trong hậu viện thường xuyên tranh giành tình nhân, hiện tại hắn ôm y trở về, tuyệt đối sẽ mang đến cho Đường Phi vô số phiền toáikhông ngừng. Phượng Thần Anh khóe miệng khẽ nhếch, không biết sau này Đường Phi biết dụng ý của hắn sẽ như thế nào, nhất định là tức giận không nhẹ.

Đáng tiếc, Phượng Thần Anh đã đoán sai, nếu như Đường Phi tỉnh, nhất định sẽ cười nhạo hắn thực nhàm chán, sau đó lưu cho hắn một cái ánh mắt miệt thị,rồi tiếp tục làm những việc cần làm. Nơi này đều là tiểu hài tửmười bảy, mườitám tuổi, Đường Phi đã sống gần ba mươi năm dĩ nhiên không để vào mắt, bao gồm cả Phượng Thần Anh,một tiểu tử hai mươi tuổi cũng chỉ vừa mới xuất đầu.

Vừa bước vào sân trong viện của Phương Lâm, Đường Phi liền tỉnh lại.

“Thả ta xuống dưới.” Đường Phi thanh âm lạnh lùng nói.

Phượng Thần Anh cúi đầu hướng hắn cười, sau liền buông tay. Đường Phi cả người như nhũn ra, thời điểm chân rơi xuống đất thiếu chút nữa đã ngã sấp xuống, may mắn làý chí hắn quá cứng rắn, lực cường chống đỡ mới đứng vững, trong khi Phượng Thần Anh đang cười nhạo hắn, Ưu nhi phía trước đã chạy lại đây, thật cẩn thận giúp đỡ hắn từng bước một đi vào trongphòng.

Phượng Thần Anh vào phòng, ngồi trên bàn tròn ở gian ngoài, cấp chính mình một tách trà, phân phó nói: “Ưu nhi, đi thỉnh Cốc Dương, nơi này có ta là được.”

Ưu nhi vừa giúp đỡ Đường Phi ngồi ở trên nhuyễn tháp buồng trong,chợt nghe Phượng Thần Anh phân phó. Ưu nhi lo lắng nhìn xem Đường Phi, lại khó xử nhìn về phía Phượng Thần Anh,Phương Lâm công tử cũng chỉ có một mình hắn là hạ nhân, hắn đi rồi, ai sẽ hầu hạ công tử?

“Ta sẽ trông chừng hắn, ngươi nếu không đi thỉnh đại phu, công tử của ngươi có thể chống đỡ qua đêm nay hay không cũng không biết.” Phượng Thần Anh uống ngụm trà, lạnh lùng nói.

“Dạ, lão gia!” Ưu nhi không dám tái ngỗ nghịch với Phượng Thần Anh, cúi đầu nhanh chóng chạy tới thỉnh đại phu. Thời điểm ra khỏi viện môn, còn nhìn vài vị công tử tiểu tư xung quanh vụng trộm nhìn về trong viện của bọn họ, thấy Ưu nhi chạy ra, liền lập tức quay trở về.

Ưu nhi một bên bước nhanh đi thỉnh Cốc Dương đại phu, một bên ở trong lòng hừ lạnh, lão gia mấy ngày nay nếu không phải vì chuyện của Hiền vương, vì tìm công tử, căn bản không rảnh đi để ý tới bọn công tử vừa mới tiến phủ này, xem ra là không chịu nổi tịch mịch nên muốn tìm hiểu tin tức của lão gia. Mấy ngày nay hắn đã lưu tâm, không thể để cho bọn họ lại khi dễ công tử!

Đường Phi đã sớm cả người ướt đẫm, cảm giác vừa bẩnvừa dính dính làm cho hắn ghê tởm không thôi. Hắn hiện tại thầm nghĩ tắm rửa một cái, đổi một thân quần áosạch sẽ, sau đó thư thái đi ngủ một giấc,rồi bắt đầu nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Ở trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi một hồi lâu, đầu không choáng váng như vừa rồi, khí lực trên người cũng bắt đầu trở lại, Đường Phi không nhìn đến Phượng Thần Anh đã nói sẽ “xem trọng” hắn kia, tự mình thất tha thất thểu đi tới mặt sau bình phong, hắn chưa bao giờ trông cậy vào cái tên Phượng Thần Anh một thân tà khí đó sẽ giúp hắn một phen.

May mắn, dục dũng đã đổ đầy nước, cũng rất sạch sẽ. Tuy rằng không phải nước ấm, nhưng hiện tại đang làmùa hè thời tiếtnóng bức, tắm nước lạnh cũng không có gì không ổn. Hai ba động tácliền xả hếtmấy nút thắtrườm rà, Đường Phi cởi quần áo liền tiền vào dục dũng, hít sâu một cái rồi đem toàn bộ đầu nhúng vào trong dục dũng, mái tóc đen dài nổi lên trên mặt nước. Đợi tóc hoàn toàn ướt, Đường Phi mới đi lên lấy một ít dầu bồ kết trên chiếc kỷ trà bên cạnhđể gội đầu, dùng loại thực vật này gội đầu so vớidầu gội đầu của hiện đại hiệu quả giống nhau,lại không mang theo bong bóng, chỉ là sử dụng rất phiền toái, lúc trước Ưu nhi dạy hắn thật lâu,hắn mới hiểu dùngnhư thế nào.

Mặt sau bình phong truyền đến từng trận tiếng nước, Phượng Thần Anh híp mắt đánh giá thân ảnh phía sau bình phong, hắn đang gội đầu đi? Nhớ tới không lâu trước đây, hắn từng hôn qua mái tóc đenóng mượt kia,cộng thêm thân thể trưởng thành rắn chắc, tùy ý va chạm, Phượng Thần Anh bụng bỗng nhiên một trận nóng lên. Tuy rằng thân thể Phương Lâmkhông bằng thân thểđám nữ tử công tử xinh đẹp, nhưng cũng có một phen tư vị. Phượng Thần Anh giương lên khóe miệng tà tà cười, nếu Đường Phi này cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thânhắn......

Ở trong nước ngâm một trận, tinh thần Đường Phi tốt hơnrất nhiều. Rốt cục rửa xong một đầu tóc dàiphiền toái, Đường Phi chà xát thân thể, nghĩ ngày mai có thể hay không tìm một thợ cắt tóc giúp hắn cắt ngắn lại đầu tóc, nhưng bỗng nhiên nhớ tới khối thân thể này không phải của hắn, không lâu sau nàycòn phải trả lại cho ngườikhác, Đường Phi liền đánh mất ý niệm trong đầu, chỉ là nhẫn nại một thời gian mà thôi.

“Rầm” một tiếng, Phượng Thần Anh nhìn đến thân ảnh thon dài kia đứng lên, hẳn tẩy xong rồi đi? Miệng lưỡi khô nóng, hắn còn không có phát hiện chính mình đã uống hết mộtấm trà.

Ưu nhi lại không có chuẩn bị cho hắn quần áosạch sẽ, Đường Phi đành phải giống lần trước, dùng “khăn tắm” vây quanh ở bên hông, cầm một khối vải bố sạch sẽ lau tóc bước ra.

Thời điểm Đường Phi nhìn đến Phượng Thần Anh cư nhiên vẫn còn ở đây thì ngẩn người, sau đó lễ phép hướng hắn gật gật đầu, nơi này là địa phương của người khác, hắn làm khách phải có tự giác.

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, đôi môi khẽ mím, ánh mắt đánh giá Đường Phi, mười ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua mái tóc đen, khuôn mặt anh khí tuấn tú mang theo một chút biếng nhác cùng mỏi mệt, còn có một loại khí chấtlãnh khốc. Bởi vì lúc trước bị trọng thương,thân thểPhương Lâmnguyên bản rắn chắc lại hao gầy đi không ít, nhưng cũng chưa cảm thấy gầy yếu quá mức, da thịt lộ ra vẻ tái nhợt bệnh trạng, cư nhiên làm cho hắn có một loại xúc động muốn chạm vào.

“Xem đủ chưa!” Đường Phi dừng lại động tác lau tóc của mình, lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo một tia châm chọc.

Phượng Thần Anh ngẩn ra, mới phát hiện chính mình cư nhiên có chút trầm mê thân thểĐường Phi, rõ ràng thời điểmcòn là Phương Lâm, hắn đều không có loại cảm giác này.

“Ta lặp lại lần nữa, ta là Đường Phi.” Đường Phi thanh âm lạnh lùng nói.

“A, nhưngkhối thân thể này không phải của ngươi.” Phượng Thần Anh chẳng những không có lảng tránh, ngược lại càng thêm tùy tiện đánh giá Đường Phi, hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn xem bộ dáng tức giận của Đường Phi.

Đường Phi lông mày khẽ nhếch, khóe miệng tạo thành một đường cong mị hoặc -- đây là động tác chủ bài của hắn, cho dù đã thay đổi một gương mặt khác, nhưng vẫn rất thích hợp. Đường Phi trầm giọng nói: “Phải không ?” Thân thủ xả một phát, tấm vải vây quanh ở bên hông liền rơi xuống đất: “Thỉnh chậm rãi thưởng thức, khi nào xem đủ ngươi có thể tự mình rời đi, không cần chào hỏi ta.”

Phượng Thần Anh lại ngẩn ra, sau đó khóe miệng chậm rãi giơ lên: “Ha ha ha ha ha ha!” Phượng Thần Anh chống cằmnhìn Đường Phi cười to: “Đường Phi a Đường Phi, ngươi quả nhiên là một diệu nhân, thực không giống với người thường.” Một trận tiếng cười qua đi, Phượng Thần Anh nghiêng đầu nói: “Ta đã bị ngươi hấp dẫn, làm sao bây giờ?”

“Hừ,” Đường Phi lạnh giọng cười nói: “Ngươi có thể gọi người hầu pha một ấm trà lạnh cho ngươi hạ hỏa.” Đường Phi cũng không phải không để ý toàn thân trần trụi đứng ở trước mặt một người hoàn toàn không quen biết, thậm chí còn có điểm xa lạ, hắn cũng không phải là kẻ thích khoe thân thể! Hắn chỉ là không thích bị người khác nắm trong tay áp chế, nếu hiện tại hắn có một chút do dự cùng không được tự nhiên, liền đại biểu cho việc hắn thất bại trước khí thế của Phượng Thần Anh, mà hắn chán ghét nhất chính là thua!

Phượng Thần Anh cười, đang muốn nói cái gì, ngoài cửa liền truyền đến thanh âmcủa Ưu nhi.

Ưu nhi vội vã chạy vào: “Lão gia, Cốc Dương đại phu đã tới, công tử hắn......” Câu nói kế tiếp Ưu nhi đều đã quên, bởi vì hắn đãbị -- ách, cảnh sắctrước mắtlàm cho sợ ngây người......

“Ưu nhi, ngươi đi chậm lại một chút! Thật là, Phượng đại gia ta van cầu ngươi, không cần mỗi lần đều ở thời điểm ta đang cao hứng lại đem ta gọi đến, vừa rồi một ván cờ kia ta thiếu chút nữa liền...... thắng......” Cốc Dương đang bất mãn trong nháy mắt đều tiêu thất, ánh mắt thẳng tắp nhìn “phong cảnh”tuyệt vời kia.“Huýt~” Cốc Dương huýt sáo một cái: “Nếu có phúc lợi như vậy, ta sau này có thể sẽ không cằn nhằn nữa!”

“Cút ra ngoài!”

Câu rống giận này không phải của Đường Phi, Ưu nhi cùng Cốc Dương bị ngườiném ra ngoài cửa, mà phiến cửa gỗ kiađã lập tức bị đóng chặt kín. Ưu nhi vẻ mặt đỏ bừng quỳ gối ở cửa, lo sợ không yên nói: “Lão gia, là Ưu nhi lỗ mãng! Thỉnh lão gia trách phạt!”

Cốc Dương xoa xoa cái mông bị ngã đau, thầm nghĩ Phượng Thần Anh này khi nào thì để ý thân thể một tiểu nam sủng bị ngoại nhân nhìn thấy như vậy? Lúc trước không phải còn bán vài người vào thanh lâu sao?!

Đường Phi kỳ thật cũng muốn chửi “Mẹ nó”, nhưng là còn không kịp mở miệng đã bị Phượng Thần Anh giành trước, sau đó trước mắt bỗng hoa lên, đầu bị tròng vào một kiện áo khoácrộng thùng thình, là Phượng Thần Anh .

Phượng Thần Anh đã đứng ở trước mặtĐường Phi, ánh mắt đông lạnh, điềm nhiên nói: “Ngươi tốt nhất nhớ kỹ, chủ nhân khối thân thể này là ta, nếu ngươi còn dám trước mặt người bên ngoài tùy ý loã lồ thân thể, cẩn thận người khác sẽ cho ngươi chết không rõ lý do!”

“Hừ!” Đường Phi không úy kỵ nhìn Phượng Thần Anh cười lạnh, kích động như vậy ?

Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, xoay người rời đi, đẩy cửa ra ngoài, Ưu nhi đang quỳ gối trước cửa, Phượng Thần Anh không chút suy nghĩ liền một cước đạp lên, lãnh đạm nói: “Làm tốt bổn phận nô tài của ngươi!”

Ưu nhi cố nén huyết khí cuồn cuộn trong người, hoảng sợ nói: “Lão gia giáo huấn phải, nô tài về sau sẽ không tái phạm!”

Phượng Thần Anh lại ngẩng đầu nhìn hướng Cốc Dương, Cốc Dương đang ôm hòm thuốc của mình nói: “Ta cái gì cũng chưa thấy !”

“Lần sau không được viện đến lý lẽ này nữa!” Phượng Thần Anh nói xong liền rời khỏi sân, Cốc Dương thực xác định chính mình đã cảm nhận được vẻ ảo não của hắn. Bất quá hắn ảo não cái gì, Cốc Dương lại không rõ ràng.

“Ưu nhi, ngươi không sao chứ?” Tùy tiện chụp vào một bộ quần áo, Đường Phi vừa đi ra liền thấy Ưu nhi ói ra huyết. Chau mày, thầm mắng Phượng Thần Anh là thứ động vật máu lạnh! Đường Phi một chút cũng không để ý có người bởi vì hành vi của hắn mà bị thương tổn hay thậm chí đánh mất tánh mạng, hắn từ trước đã làm những chuyện hơn như vậy. Chỉ cần không trình diễnở trước mặt hắn, chỉ cần những người đó không trực tiếp chết ở trước mặt hắn, hắn hoàn toàn sẽ không để ý, tiếp tục thư thái sống qua ngày. Nhưng Phượng Thần Anh lại không giống vậy, hắn dám đánh cược Phượng Thần Anh nhất định sẽ ở trước mặt mình giết chết những người đó. Hắn còn chưa làm được việc nhìnmột ngườiđang sốngnhư vậy bị giết chết trước mặt mình mà thờ ơ.

“Uy, tiểu Ưu nhi!” Cốc Dương nhanh chóng đến dìu hắn, bắt mạchcho hắn, một cước này khá nặng, xem ra phải nghỉ ngơi ba đến năm ngày. Cốc Dương giương mắt quan sát một chút Đường Phi, thân thể ngũ quan quá mức cường tráng, dáng người cao lớn, không thấy một tia mị khí cùng mảnh mai mà nam sủng nên có. Này, thực không phù hợp khẩu vị củaPhượng Thần Anh a...... Phượng Thần Anh vì sao phải khẩn trương vì hắn như vậy? !

Ly khai Đông viện, Phượng Thần Anh chau mày, hắn đang làm cái gì, vì cái gì nhìn đến Ưu nhi mê luyến nhìn Đường Phi, còn có Cốc Dương kia bày ra một bộ dáng mê đắm liền nảy ra một cỗ tức giận vô danh ở trong lòng, thật khó chịu, không chút nghĩ ngợi liền đem hai người kia đã đánh ra ngoài. Đường Phi kia cư nhiên một chút cũngkhông thèm để ý bộ dáng! Xem ra cũng chỉ là một kẻ không biết liêm sỉ! Nghĩ đến đây, Phượng Thần Anh cười lạnh, cổ khó chịu vô danh trong lòng kia nhất thời biến mất vô tung vô ảnh, nếu Đường Phi là ngườinhư vậy muốn dẫn hắn mắc câu sẽ càng dễ dàng hơn, đợi đem hắn giáo huấn, yêu thương chính mình đến không thể ly khai, sau đó liền đem hắn đưa đến tiểu quan quán, làm cho hắn nếm thử một lần tư vị “ngàn người cưỡi, vạn kẻ đè”!

Đường Phi nằm ở trên ghế trong viện, xuyên qua khe hỡ của giàn hoa trồng nhìn đến ánh dương quang trên trời, nhíu mi suy nghĩ sâu xa.

Tuy nói Thiên Tinh có thể đưa hắn trở về, nhưng tiền lại là vấn đề khó có thể giải quyết. Thời điểm hắn ở thế kỷ hai mươi mốt là một gã luật sư, nhưng là ở tại cái địa phương này? Hắn có khả năng làm cái gì? Lại làm nghề trước đây sao?

Đường Phi tuy rằng đối lịch sử không rành, nhưng cũng biết lịch sử năm ngàn năm của Trung Quốc căn bản là không có quốc gia kêu là “Hoàng Diệp” này, cho nên cũng không biết thời đại này có hay không cái nghề “Trạng Sư”này. Thời cổ đại, luật sư gọi làTrạng Sư, hơn nữa Trạng Sưphảilà người có công danh mới có tư cách giúp người kháctranh kiện. Xem như thời đại này có nghề Trạng Sư, hắn cũng không có công danh, muốn đi ứng khảo một cái công danh lại càng không thể, hắn không đợi được lâu như vậy.

Nên như thế nào trong thời gian ngắn nhất,có thể kiếm đến một ngàn lượng, chính là vấn đề lớn nhất mà Đường Phi hiện tại gặp phải.

Đang lúc Đường Phi suy xét có nên hay không đi cướp tiền trang ở đây, Ưu nhi đã đi tới nói khẽ với hắn: “Công tử, lão gia đến đây, ở trên hành lang gấp khúc nhìn ngài đã hồi lâu......” Ưu nhi vẻ mặt khó xử, Phượng Thần Anh đã đến đây được gần nửa canh giờ, Đường Phi vẫn đang ngẩn người, căn bản không có chú ý tới Phượng Thần Anh bên này, nhưng lại nhìn hắn thật lâu. Phượng Thần Anh không có ý để Ưu nhi đi gọi Đường Phi, Ưu nhi lại lo lắng Đường Phi chậm trễ đón tiếp Phượng Thần Anh sẽ bị trách phạt mới lớn gan đi nhắc nhở Đường Phi.

Đường Phi sửng sốt, hắn còn chưa quen bị ngườixưng hô “Công tử”, giương mắt nhìn lên, Phượng Thần Anh đang dựa vào cột đối hắn cười, vẻ mặt không có hảo ý. Mày khẽ nhếch, Đường Phi cũng đáp lễ hắn một nụ cườimiệt thị.

Ưu nhi trong lòng “lộp bộp” một tiếng, công tử sao dám đối lão gia vô lễ như thế? ! Vừa định bảo hắn xin lỗi Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh đã hướng bọn họ đi tới. Ưu nhi nhanh chóng cúi đầu, thối lui sang một bên.

Đường Phi vẫn nằm ở trên ghế, không trốn tránh tầm mắthắn, liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn.

“Ngươi vẫn đối ta vô lễ như thế?” Phượng Thần Anh đã đến trước mặt hắn, trầm giọng nói với Đường Phi. Tầm mắt lại nhìn về vạt áo đang hé mở của hắn, ánh mắt nhấp nháy không ngừng. Đường Phi vẫn chưa học được cáchcột lại vạt áo, lại không muốn để cho Ưu nhi giúp hắn, nên mỗi lần mặc vào mấy thứ Hán phục rườm rà này đều là tùy tiện buộc đại. Nhưng mặc như vậy, ở trên người Đường Phi chẳng những không có nửa phần thô tục cùng vô lễ, ngược lại có chứa vài phần biếng nhác không kềm chế được cùngvới tiêu sái tùy ý, khí chất này đều là Phương Lâmtrước kia không có.

Đường Phi ánh mắt tối sầm lại, gợi lên khóe miệng nói: “Ngươi không phải cũng đối với ta vô lễ?”

“Hừ hừ” Phượng Thần Anh nhẹ giọng hừ cười: “Ta đều đã quên, ngươi không phải là hắn. Hắn chưa bao giờ dám nói với ta như vậy.”

“Thôi đi, ngươi không phải đã quên, ngươi là cố ý, nói dối như vậy cũng chỉ có người tài giỏi như ngươi mới nói được.” Đường Phi nhún nhún vai, tỏ vẻ dối trá của hắn thực nhàm chán.

Phượng Thần Anh bất đắc dĩ nhíu mày, nói: “Được rồi, ta thừa nhận. Bất quá, ngươi thật đúng là thẳng thắn không lưu tình a.”

“Cám ơn khích lệ.” Đường Phi theo dõi hắn: “Đây là ưu điểm lớn nhất của bản nhân.”

“Ha haaa.” Phượng Thần Anh cúi đầu ở trên vai Đường Phi cười khẽ, trên người hắn có một loại hương vịthực tươi mát, không giống mị hương trên người đám nam quân cùng thị cơ,xông người đến đau đầu: “Ngươi thật đúng là, mặt dày a.”

Đường Phi bởi vì Phượng Thần Anh bỗng nhiên hành động thân mật nhíu nhíu mày, nhưng không có né tránh, cười khẩy nói: “Không bằng ngươi.”

Phượng Thần Anh vừa lòng cảm giác được bởi vì chính mình bỗng nhiên thân cận, màĐường Phi trong nháy mắt có chút cứng ngắc, ngẩng đầu lên khẽ vuốt mái tóc dài êm ả của hắn, không tiếp tụccùng hắn đối chọi gay gắt, nói sang chuyện khác: “Ta đoán, ngươi vừa rồi là vì một ngàn lượng kia mà phiền não.”

“Đúng thì thế nào.” Đường Phi bỗng nhiên đẩy hắn ra,từ trên ghế nằm đứng lên đi ra ngoài, hắn không có thói quen bị ngườikhác sỗ sàng, tuy rằng khối thân thể này không phải của hắn, nhưng không có nghĩa là ngườinày có thể đối hắn xằng bậy.

Phượng Thần Anh dừng ở bóng dángĐường Phi, nói: “Cần ta hỗ trợ không?”

“Cám ơn, nếu thời điểm cần, ta tuyệt đối không khách khí.” Đường Phi lập tức đi vào buồng trong.

Ưu nhi ở một bên nghe mà kinh hãi đảm chiến, công tử cư nhiên dám cùng lão gia nói chuyện như vậy! Giống như từ khi công tử bị thương mất trí nhớ,so với trước kia đều không giống, phải nói công tử giống như hoàn toàn biến thành người khác! Tuy rằng lúc trước thời điểm công tử đối với lão gia bất mãn cũng sẽ đòi đánh đòi giết, nhưng chưa bao giờ dám minh trương mục đảm đối với lão gia vô lễ như vậy, thậm chí là, không tốt.

“Ưu nhi.” Phượng Thần Anh tầm mắt vẫn còn dừng lại ở trên ngườiĐường Phi, nói với Ưu nhi: “Nhớ kỹ lời ta nói ngày hôm qua.”

“Nô tài hiểu rõ!” Ưu nhi rùng mình một cái, run giọng trả lời. Phượng Thần Anh cho hắn một cái mệnh lệnh, hết thảy mọi chuyện Phương Lâmlàm đều hướng Phượng Thần Anh hồi báo, không thể có nửa điểm quên.

“Phượng Thần Anh.” Vốn Đường Phi vào phòng bỗng nhiên lại đi ra: “Các ngươi nơi này có ‘Trạng Sư’ sao?”

Phượng Thần Anh cũng không để ý, nhìn Đường Phi một hồi, cười nói: “Như thế nào, ngươi gặp phải kiện cáo? Muốn hay không ta giúp ngươi?”

Nói như vậy chính là có rồi. Đường Phi “Ân” một tiếng, sau đó lại trở về phòng. Lần này hắn không có trở ra.

“Xem chừng hắn, nếu để cho ta biết ngươi có một chút giấu diếm chuyện của hắn” Phượng Thần Anh đem tầm mắt thu hồi về, trên mặt đã không cònvẻ trêu tức như vừa rồi, vẻ mặt hàn sương, xoay người rời đi sân: “Ngươi tự biết hậu quả.”

“Nô tài biết.” Ưu nhi quỳ xuống, thẳng đến khi Phượng Thần Anh ly khai sân, mới thả lỏng người ngã ngồi trên mặt đất.

“Ưu nhi!” Đường Phi ở trong phòng hô một tiếng, Ưu nhi nhanh chóng đứng lên một bên đáp lại, một bên vào nhà.

“Công tử!” Ưu nhi vào phòng, lại thấy Đường Phi đang tìm kiếm gì đó: “Công tử ngài muốn tìm cái gì? Ưu nhi giúp ngài tìm.”

“Vì cái gì nơi này không có sách pháp luật..... Ách, hình luật thư?” Đường Phi nhíu mày, thời cổ đại hình như là nói vậy đi?

“Hình luật? Công tử là muốn tìm Hoàng Diệpluật sao?” Ưu nhi nhìn mấy bộ sách bị Đường Phi lục tung lên hỏi.

“Ân, xem như đi......” Đường Phi nhớ tới trước kia học pháp chế sử, pháp luật cổ đại là dân sư hay hình sự vốn chẳng phân biệt được .

“Có, nhưng là trọn bản Hoàng Diệp luật chỉ có chỗ lão gia mới có.” Ưu nhi nghi hoặc nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, hỏi: “Công tử muốn sách đó làm cái gì?” Chẳng lẽ công tử thật sự gặp phải án kiện?

“Nga.....” Đường Phi không thể không thở dài, vẫn là phải tìm hắn! “Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi.”

“...... Dạ.” Ưu nhi vụng trộm nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó lui xuống.

Đường Phi kỳ thật vẫn là muốn làm công việc trước đây của mình, bởi vì trừ bỏ lợi dụng pháp luật kiếm tiền, hắn cơ hồ cái gì cũng không biết. Nhưng luật sư ở cổ đại phải có công danh, ít nhất phải có thân phậntú tài. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự phải tìm Phượng Thần Anh hỗ trợ ?

Đường Phi chau mày, đi vào nơi này gần một tháng, hắn lần đầu tiên lâm vào buồn rầu như vậy......

-------------

## 7. Chương 7: Khiêu Khích

Hoàng Diệp, Phương Hoa Lâu.

Phương Hoa Lâu là trà quánlớn nhất Hoàng Diệp, bên trong từ tiểu tư cho tới lão bản, tất cả đều là nữ tửkhông có ngoại lệ, hơn nữa còn là tuyệt sắc nữ tử. Phương Hoa Lâu trước kia không gọi là Phương Hoa Lâu, nó chỉ kêu là trà quán, là hoàng đế đương nhiệm của Hoàng Diệp khi tuổi còn trẻ đã vô tình đi vào nơi này, nhấm nháp mỹ thựccùng trà bánh, hương vị tuy không thể nói là thiên hạ đệ nhất, nhưng vẫn xếp trên đệ nhị đệ tam. Đợi chính mắt gặp qua lão bản nương của trà lâu, liền đề bút ba chữ “Phương Hoa Lâu”, ý nghĩa tuyệt đại phương hoa.

Trà lâu này kiến tạo tinh mỹ, ba tầng nhà lầu còn có hai đặc điểm lớn nhất, chính là không bán rượu, không bán tiếng cười(ý nói nữ nhân hầu rượu). Mặc dù nơi này có rượu thuần hương nhất Hoàng Diệp, có nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối không bán. Ai dám phá hỏng quy củ nơi này, cho dù ngươi là Thiên Vương lão tử hay là người buôn bán nhỏ, trong vòng ba ngày tất có người đến lấy tính mệnh ngươi. Phương Hoa Lâu đã tồn tại hơn mười năm, những kẻ có lá gan tìm đến phá đám quy củ cũng không phải không có, chỉ là ba ngày sau mọi người tìm được chỉ có thể là thi thể của hắn. Từ sau đó, rốt cuộc không còn người nào dám đến Phương Hoa Lâu khiêu khích, mọi người đều nói, lão bản nương củaPhương Hoa Lâunhìn như đóa hoa phù dung yếu đuối kiều diễm, nhưng kỳ thật phía sau nàng còn có một người thế lực thần bí rất lớn. Cũng bởi vì điều này, khiến cho nơi đây vốn chỉ làtrà lâuphổ thông bình thường lại tăng thêm vài phần sắc tháithần bí.

Hôm nay, một vò rượu tốt nhất của Phương Hoa Lâu-- Hoàn Lương Mộng, đang bị lão bản nương Phương Hoa Lâu -- Yến Tự, tự mình đưa lên nhã gian trên lầu ba, váy tử y dài chạm đất, thắt lưng nhu nhược kiều mị, trên mặt của nàng còn mang theo mỉm cười kinh diễm tối động lòng người.

“Lão gia.” Yến Tự đưa ra một bàn tay trắng như châu ngọc gõ cửa.

“Tiến vào.” Phòng trong truyền đến một giọng namtrầm thấp.

Yến Tự đẩy cửa vào, sau khi đóng cửa lại liền đối với một nam tử trước mặt hơi hơi cúi người, nói: “Nô tỳ than kiếnHiền vương.”

“Yến lão bản không cần đa lễ.” Tần Nhan điềm đạm cười, ngồi bên cạnh hắn chính là Phượng Thần Anh.

Đại lão bản đứng phía sau Phương Hoa Lâu, chính là Phượng Thần Anh !

Yến Tự hé miệng cười, cũng không nhăn nhó, lắc lắc eo nhỏ đi thong thả đến trước bàn, đối với Phượng Thần Anh nói: “Lão gia, ngài nếutiếp tục đến đây thêmmấy lần, toàn bộ rượu ngon củaPhương Hoa Lâu đều bị ngài uống hết, đây là một bìnhHoàn Lương Mộngcuối cùng.”

Phượng Thần Anh bắt tay vào thưởng thức chén rượu vừa được rót, đôi mắt tà mị đối Yến Tự cười nói: “Ta biết ‘Hoàn Lương Mộng’ của Yến lão bảnngàn vàng khó cầu, bất quá nghe nói, tháng sau sẽ có mười bình ‘Hoàn Lương Mộng’ sẽ ra đời, một bình này, cần gì phải tính toán với ta?”

“Ha ha a,” Yến Tự cười duyên: “Lại là người nào nhiều lời ở bên tai lão gia mật báo, nô tỳ nơi này có thứ gì tốt cũng đều bị lão gia biết cả!”

Tần Nhan lắc đầu bật cười, đối với Phượng Thần Anh nói: “Nơi này mặc dù xem như là tài sảncủa ngươi, nhưng tốt xấu gì cũng nên chừa cho ngườikhác một chút thứ tốt a.”

“Nhan nhi ngươi không biết, Yến đại lão bảnnày, những chuyện khác đều không nói, chính là khả năng vơ vét của cải của nàng mới là lợi hại nhất, ta ở đây lấy bao nhiêu, nàng liền có thể ở chỗ vài vị trưởng lão lấy càng nhiều hơn trở về!” Phượng Thần Anh đối Tần Nhan nói, trên mặt cư nhiên còn lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Tần Nhan buồn cười vỗ vỗ chân hắn, nói: Lớn như vậy còn muốn theo ta làm nũng.”

Phượng Thần Anh mặt mày bất chính, tới gần bên tai Tần Nhan nói: “Ta cho dù là bảy tám mươi tuổi, cũng vẫn muốn theo ngươi làm nũng.”

Tần Nhan mặt bỗng dưng đỏ lên, cúi đầu oán trách một câu: “Hồ nháo.”

Yến Tự đem hết thảy xem vào trong mắt, buông bàn tay đang rót rượu, cắn môi cười nói: “Nô tỳ sẽ không quấy rầy hai vị đại gia.”

Phượng Thần Anh quét nàng liếc mắt một cái, Yến Tự cười duyên lui xuống.

“Thần Anh, về sau nếu có ngoại nhân, ngươi đừng...... Ân!” Phượng Thần Anh đẩy một ly “Hoàn Lương Mộng” vào miệng Tần Nhan, chặn lại lời hắn muốn nói.

Tần Nhan chỉ cần uống rượu, cho dù không có say, trên mặt cũng sẽ xuất hiện một mảnh ửng hồng mê người. Phượng Thần Anh nâng cốc uống một ngụm, ghé vào bên môi Tần Nhan nói giọng khàn khàn: “Đừng cái gì? Ân?”

“Ngươi...... A......” Tần Nhan uống rượu sắc mặt ngày càng đỏ, bởi vì tay của Phượng Thần Anh đang ở thắt lưng mẫn cảm của hắn vuốt ve: “Thần Anh...... Đừng náo loạn......”

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, thu hồi cánh tay đang ôm hắn, thanh âm buồn rầu ở bên cổ hắn nói: “Ta là nháo nghiêm túc, ngươi không rõ ràng sao?”

Tần Nhan chấn động: “Ta......”

“Hừ hừ hừ,” Cảm giác được Tần Nhan không được tự nhiên, Phượng Thần Anh khẽ cười nói: “Đùa ngươi thôi.” Buông ra Tần Nhan, Phượng Thần Anh cầm lấy “Hoàn Lương Mộng” tự rót tự uống, nhìn Tần Nhan mỉm cười.

Phượng Thần Anh ánh mắt quá mức ôn nhu sủng nịch, làm cho Tần Nhan có chút không được tự nhiên, đồng thời cũng có chút tự đắc, chỉ có hắn, mới có tư cách được Phượng Thần Anh độc sủng(hừ =)) ), cho dù hắn chưa từng đáp ứng qua Phượng Thần Anh cái gì. Bỗng nhiên nghĩ tới mấy ngày trước nghe được lời đồn, Tần Nhan chấn động, không đúng, cũng không chỉ có hắn......

“Thần Anh, trong phủ của ngươi, có phải hay không mới tới một nam sủng?” Tần Nhan suy nghĩ một chút về lời đồn, chần chờ hỏi.

“Mới tới có ba người, Nhan nhilà chỉ người nào?” Phượng Thần Anh nói xong, vừa lòng nhìn đến một chút đau đớntrong mắtTần Nhan.

“Chính là cái người từ trong phủ chạy trốn, nghe nói ngươi chẳng những tự mình đi tìm hắn, còn đem hắn bế trở về......” Tần Nhan xoay người, không muốn làm cho Phượng Thần Anh nhìn thấy ghen tị trong mắt mình, tuy rằng hắn cùng Phượng Thần Anh thân mật ở chung mười mấy năm, chuyện ái muội nhất cũng chỉ có ômnhau......

Đường Phi? Phượng Thần Anh bỗng nhiên nở nụ cười, thực vui vẻ, mang theo một phần trêu tức: “Nguyên lai ngươi nói là hắn à! Ha ha ha ha, đó là mộtdiệu nhân, ta gần đây sẽ không nhàm chán, Nhan nhi ngươi không cần ăn giấm chua, chờ hắn phục tùng ta, tự nhiên sẽ đem hắn vứt bỏ.” Nhớ tới mấy ngày trước đây, Ưu nhi đối hắn nói Đường Phi muốn bản đầy đủ Hoàng Diệp luật, hắn không nói gì thêm bảo Ưu nhi đem đi đưa cho Đường Phi, chỉ là không biết Đường Phi muốn Hoàng Diệp luật làm cái gì. Mấy ngày nayvì không muốn để cho Đường Phi được rãnh rỗi, cho nên ngày đó hắn cố ý làm một số sự tình, cũng đủ làm cho Đường Phi bận rộn một trận, nói không chừng còn có thể sinh khí. Phượng Thần Anh khóe miệng vẽ một đường cong cực kỳ ác liệt, có trò hay nhìn.

Tần Nhan sửng sốt, hắn nhớ tới ác tính của Phượng Thần Anh, thích đem hết thảy những thứ đẹp đẽ sủng lên tới trời, sau đó đem đối phương hung hăng ném xuống đất, rồi nhìn đối phương thống khổ giãy dụa hướng hắn cầu cứu, lúc đó hắn sẽ thờ ơ thậm chí mang theo mỉm cười tàn khốc,nhìn đối phương thẳng đến cuối cùng người đó mất đi quang hoa cùng mỹ lệ, chỉ lại tuyệt vọng. Đây là trò chơi yêu thích nhất của Phượng Thần Anh suốt mười mấy năm qua, số người bị hắn hủy diệt tính đến nay hai tay của Tần Nhan cũng đếm không hết. Có lẽ hắn rõ ràng hiểu biết tâm ý của Phượng Thần Anh đối với hắn, nhưng là mười mấy năm qua cũng không đáp lại y bất luận cái gì, hắn sợ hãi bản thân cũng sẽ có kết cụcnhư vậy.Lấy năng lực cùng thế lực của Phượng Thần Anh, hắn có thể rất dễ dàng cũng bị hủy diệt, cho dù Phượng Thần Anh từng nói qua, vĩnh viễn cũng sẽ không đối hắnnhư vậy.

“Ngươi ngoạn thì cứ ngoạn, cẩn thận đối phương có ý đồkhác, tuy rằng kế hoạch chúng ta còn chưa có bắt đầu, nhưng hiện tại chính là thời điểm phi thường nhạy cảm, nếu ngươi xuất hiện nhược điểm, phần thắng của chúng ta sẽ nhỏ đi.” Tần Nhan cũng cấp chính mình rót một chén rượu, sau đó đối với Phượng Thần Anh nâng chén.

Phượng Thần Anh mỉm cười cùng hắn chạm cốc, trầm giọng nói: “Sẽ không, ta, Phượng Thần Anh, cả đời này cũng sẽ không có khả năng có nhược điểm.”

Lúc này, Phượng Tê Các, trong tiểu viện tử của Phương Lâm, Đường Phi đang ngồi ở trên giường đọc một bản thật dày Hoàng Diệp luật, hắn thường thích ở trên giường đọc sách, đây là thói quencủa hắn. Triều đại này tuy rằng chưa từng nghe nói qua, nhưng giao tiếp vẫn dùng tiếng phổ thông, thời cổ đại gọi chung là tiếng quan thoại. Dùng chữ cũng là chữ Hán, bất quá tất cả đều là dạng phồn thể, Đường Phi xem đến đau đầu.

Chỉ mới đọc được khoảng hai mươi trang đệ nhất bộ Hoàng Diệp luật, hơn nữa nơi này đều dùng ngọn nến thắp sáng, ánh vàng cam mờ nhạt làm cho Đường Phi xem đến choáng đầu hoa mắt. Tất cả sách đều là dạng phồn thể còn không nói, lại còn là thể văn ngôn, làm choĐường Phi sống gần ba mươi năm đều là xem giản thể bạch thoại văn,khổ không nói nổi. Tuy rằng thời đại học có chọn học một năm văn học, nhưng hắn cơ hồ trốn hơn phân nửa, hiện tại nhớ tới đến, Đường Phi thế nhưng có chút hối hận, nếu lúc trước thành thành thật thật lên lớp học nhiều một chút, hôm nay sẽ không vất vả như vậy .

Bất quá pháp luật cổ đại cũng là dùng lễ nhập pháp, lễ pháp kết hợp. Lấy lễ làm chủ đạo, lấy pháp làm thước đo; Lấy lễ làm tiêu chuẩn, lấy pháp làm nội dung; Lấy lễ đãi nhân tâm, lấy pháp phân thiện ác; Lấy lễ tôn vinh hòa bình thịnh vượng, lấy pháp duy trì trật tự an ninh; Lấy lễ đưa vào pháp để đạo đức hóa, khuyên kẻ ác hướng thiện; Lấy pháp giúp cho lễ để pháp luật hóa, trừng trị kẻ bất nhân. Điểm này Đường Phi vẫn là biết, dù sao năm đó “Trung Quốc pháp chế sử” là một môn bắt buộc, hắn học cũng không tệ lắm. Về phần là “trọng hình khinh lễ”(hình là chính, lễ là phụ)hay là “lễ trọng tiểu hình”(hình là phụ, lễ là chính), vậy thì phải xem tâm tình hoàng đếquốc gia này.

Xem nửa hiểu nửa không, Đường Phi đem sách đẩy ra, sau nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Nếu cứ như vậy, hắn ngày tháng năm nào mới kiếm đủ một ngàn lượng cấp pháp sư đưa hắn trở về đây...... Hy vọng cái gì kêuPhương Lâm kia, có thể hảo hảo chiếu cố thân thể hắn.

Ngày hôm qua hắn mới biết được, Phương Lâmnày nguyên lai đã khảo qua công danh, đã là một tú tài. Ngày hôm qua hắn hỏi Ưu nhi, Hoàng Diệp nơi này có thể mua một cái công danhhay không, tiền mua công danh coi như mượn trước của Phượng Thần Anh, chờ hắn tiếp được vài án kiệnliền đem tiền trả lại hắn. Ai ngờ Ưu nhi cư nhiên hỏi lại, hắn vốn chính là tú tài có công danh trong người, vì cái gì còn muốn mua, hắn mới biết được Phương Lâm cũng không phải chỉ là một đại thiếu giatiêu cục, hắn vẫn là có chút danh tiếng tài tử. Chỉ là, lấy thân phận bối cảnh Phương Lâm,hắn thật đúng là đoán không ra.

“Công tử,” Ưu nhi bưng cơm chiều tiến vào, thấy Đường Phi ngã vào trên giường không khỏi bật cười, nói: “Công tử, mệt mỏi sao, cơm chiều đã làm tốt, ăn no lại đọc.”

“Ân......” Đường Phi thanh âm miễn cưỡng, từ từ nhắm hai mắt ngồi dậy, quần áo bị hắn buộc lung tungtheo động tác hắn từ bả vai trượt xuống dưới, lộ ra một bên xương quai xanhtinh xảo.

Ưu nhi mặt đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu. Tuy nói một đoạn thời gian này,lão gia rất ít lui tới đây, cơ hồ đều là hướng về vài tiểu công tử mới tớiĐông viện kia, nghe nói trong đó có một người tên là Tương công tử đặc biệt được sủng. Nhưng là “Phương Lâm công tử” cho dù thật sự thất sủng, chỉ cần hắn một ngày vẫn còn là công tử của Đông viện, bản thân tuyệt đối không thể có tâm tư khác. Huống hồ, lão gia đối với “Phương Lâm công tử” giống như thực đặc biệt, nếu không cũng sẽ không bảo mình chú ý nhất cử nhất động của công tử,mỗi ngày hội báo.

Đường Phi tùy tiện sửa sang lại một chút quần áo,rồi mang vào nhuyễn hài dưới giường đi đến ngoại thất, ngồi ở trên ghế bắt đầu ăn cơm, Ưu nhi ở một bên hầu hạ. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn từng gọi Ưu nhi ngồi xuống cùng nhau ăn, dù sao muốn Ưu nhi đứng nhìn hắn ăn cơm thực rất vô nhân đạo, nhưng là hắn vừa mới nói xong, Ưu nhi liền quỳ trên mặt đất giáo huấn cho hắn một đống lớn quy củchủ tớ, hắn mới nhớ đến chính mình đang ở xã hộicổ đại phong kiến, phân chia cấp bậc nghiêm trọng. Tự đó về sau hắn liền bắt buộc chính mình phải nương theo quy củ nơi này, chẳng qua tại thời điểm những người gọi là “hạ nhân” quỳ trước hắn, hắn hơi hơi di chuyển vị trí, tận lực làm cho những người đó đừng quỳ trước mặt hắn, hắn còn muốn trở lại tương lai, không muốn ở nơi này giảm thọ.

“Sao lại thế này! Một cái sân lớn như vậy, ngay cả mộthạ nhânthông truyền cũng không có sao?!”

Đang lúc Đường Phi uống canh, ngoài cửa truyền đến một âm thanh trong trẻo, mang theo cố ý tức giận cùng khinh thường.

Đường Phi buông bát, nhíu mày nhìn Ưu nhi, đây là có chuyện gì?

Ưu nhi nhanh chóng nói: “Ưu nhi ra ngoài nhìn xem.”

“Đợi đã,” Đường Phi giữ chặt Ưu nhi: “Ta với ngươi cùng đi.” Ở chỗ của người khác dùng ngữ khí như vậy nói chuyện, rõ ràng chính là muốn gây phiền toái, Ưu nhi nhỏ như vậy chỉ e không đủ nhét kẻ răng cho bọn họ!

Đường Phi cùng Ưu nhi một trước một sau đi ra cửa phòng, trong viện treo đầy đèn lồng đỏ thẫmđang đứng một đám ngườihùng hung hổ hổ, cầm đầu là ba thiếu niên bộ dạng mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như từ trong tranh bước ra. Đường Phi nhíu mày, hắn nhận ra ba người đó, chính là ba nam sủng Phượng Thần Anh mới nạp, đứngphía sau bọn họ hẳn là đám hạ nhân đi?

“Có gì phải làm sao?” Đường Phi không chút để ý,dựa vào cây cột ở hành lang gấp khúc hỏi, Ưu nhi vốn định che ở phía trước hắn, lại bị hắn ngăn lại. Đối phó những người như thế, không dùng chút thủ đoạn là không được.

“Hừ! Lá gan thật lớn, thấy Tương quânđứng đầu Đông viện còn không quỳ xuống!” Một thiếu niên bộ dáng tôi tớ nhảy ra đối Đường Phi gầm lên.

Đứng đầuĐông viện? Đường Phi khó hiểu nhìn về phía Ưu nhi, Ưu nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch. Ở bên tai Đường Phi thấp giọng nói: “Công tử, Đông Nam nhị viện đều có một cái vị tríthủ tịch, có thể chưởng quản viện của mình, Đông việnta đứng đầu xưng là ‘Quân’, còn lại xưng là ‘Công tử’. Tương công tửkia không biết khi nào thì được phong làm ‘Quân’, Ưu nhi căn bản không thu được tin tức từ tổng quản bên kia đưa đến!”

Đường Phi nhíu mày, Phượng Thần Anh kai có thật là hoàng thân quốc thích? Còn có thể cấp tình phu, tình phụtrong nhà phong hào?

“Nhĩ hảo.” Đường Phi biết lý lẽ, nâng tay cùng “Tương quân” kia bày ra vẻ tiếp đón. Hắn đối vị “Tương quân” nàyrất ấn tượng, bởi vì diện mạo “Tương quân” đúng khẩu vị của hắn.

“Ngươi !” Tên tôi tớ nhảy ra kia mặt tức giận đỏ bừng: “Ngươi dám đối Tương quân vô lễ như thế!”

Đường Phi không kiên nhẫn bĩu môi, hắn đã ôn tồn chào hỏi còn không được?

“Như vậy, xin hỏi, muốn ta làm như thế nào mới gọi là hữu lễ? Có phải giống như ngươi vậy, phận nô tài đối với chủ tử như ta, hô to gọi nhỏ một chút quy củ lễ phép đều không có mới gọi là hữu lễ?” Đường Phi khinh thường giương lên khóe miệng hỏi, Ưu nhi giáo huấn cho hắn chút quan niệm chủ tớ rốt cục cũng phát huy công dụng.

“Ngươi ! Ngươi !” Tôi tớ kia tức giận thoáng chốc nói không ra lời, nhưng chủ tử của hắn lại không có nửa điểm ý tứmuốn tới giúp hắn, chỉ là mắt lạnh nhìn Đường Phi.

“Ngươi cái gì, mẹ ngươi....... à nương ngươi, không có dạy khi nói chuyện dùng tay chỉ vào người khác là thực không lễ phép sao?” Đường Phi mặt không chút thay đổi nhìn bọn họ, thanh âm lạnh như băng không có nửa điểm lo lắng: “A, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi là nô tàitrong phủ, xem ra là có nương sinh, không có nương dạy.”

Ưu nhi kinh ngạc nhìn Đường Phi, công tử từ khi nào thì nói chuyện đả kích như vậy?!

Tôi tớ kia như bị Đường Phi nói trúng chỗ đau, vẻ mặt trắng bệch, suýt nữa liền khóc!

“Làm càn!” Tương quânnãy giờ vẫn mắt lạnh trầm mặc rốt cục đã lên tiếng, Đường Phi còn tưởng rằng hắn rốt cục nổi bão, ai biết Tương quân cư nhiên phản thủ ném tôi tớ kia một cái tát, thanh âm lạnh lùng nói: “Đừng quên chính mình là thân phậngì, ngươi chỉ là một cái nô tài, dám đối với chủ tử hô to gọi nhỏ.”

Một cái tát kia đem mọi người ở đây đánh tỉnh, tôi tớ kia “bùm” một tiếng quỳ gối trước mặtTương quân, sau đó khóc cầu xin tha thứ.

Đường Phi chán ghét nhíu mày, hắn chán ghét nhất chính là nhìn đến cảnh tượngnhư vậy, cho nên hắn chưa bao giờ xem phim cổ trang, đây là vũ nhục nhân cách người khác, hắn không thể tiếp nhận!

Tương quân giáo huấn xong tôi tớkia, sau đó xoay người đối với Đường Phi nói: “Ngươi là Phương Lâm?”

Đường Phi không có gật đầu, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Hảo cảm của Đường Phi đối với diện mạo của hắn nay chỉ còn lại con số âm.

Tương quân cũng không giận, nghiêng đầu đối Đường Phi cười, nói: “Ta hôm nay vừa được lão gia phong làm đứng đầuĐông viện, công tử các viện khác đều đến thỉnh an, nhưng là trái chờ phải đợi vẫn đợi không được ‘Phương Lâm’ công tử giá lâm, không có biện pháp ta chỉ có thể tự mình đến đây.”

“Thỉnh Tương quân thứ tội,” Ưu nhi nhanh chóng đứng ra quỳ gối trước mặtTương quân: “Thực ra là vì Ưu nhi không có thu được tin tứctổng quản truyền đến, đây là lỗi của Ưu nhi, thỉnh Tương quân tha thứ cho công tử.”

Đường Phi vài bước tiến lên, một phen kéo Ưu nhi lại: “Công tử?” Ưu nhi kinh ngạc nhìn Đường Phi. Đường Phi đem Ưu nhi kéo đến phía sauchính mình, trong lòng thầm mắng Ưu nhi thân không có mấy lượng thịt, lại học người ta bảo vệ chủ tử. Hắn lại không biết hành động “bảo hộ” này, triệt để hoàn toàn đoạt lấy tâm của Ưu nhi. Cũng nhờ có Ưu nhi, Đường Phi sau này mới có thể một lần tìm được đường sống trong chỗ chết, tuy nhiên đây là chuyện sau này, tạm thời không đề cập tới.

Ưu nhi nhìn bóng dángcao lớn của Đường Phi, nhớ tới lần trước, cũng là hắn vì cứu chính mình mà đỡ một gậy. Bỗng dưng, nước mắt liền như vậy rơi xuống, Ưu nhi che miệng lại ngăn không cho chính mình khóc thành tiếng, công tử là người thứ nhất chân tâm bảo hộ hắn. Ưu nhi biết chính mình rốt cuộc không thể khống chế cảm tình của mình, hắn nhất định, muốn phản bội lão gia.

“Ngươi đã đến đây, cũng xem qua ta, xin hỏi ngươi có thể đi chưa? Ta bụng còn đang đói.” Đường Phi sắc mặt không tốt nhìn hắn, ở thế giới của hắn,việc tranh giành tình nhân cũng không hiếm thấy, nhưng là không biết xấu hổ giống như bọn họ vậy thật đúng là chưa thấy qua! Thật sự là không hiểu những người này, chỉ là một cái danh hào đứng đầu đám nam sủng cũng có thể cảm thấy kiêu ngạo như vậy? Hắn rốt cuộc còn tôn nghiêm nên có của mộtnam nhânhay không? !

Tương quângiận cực phản cười, đi đến trước mặt Đường Phi dừng lại, ngẩng đầu khiêu khích nhìn Đường Phi, nói: “Ngươi bị thương vừa khỏi, cho nên đối với việc ngươi vô lễ lần này, ta sẽ không so đo. Bất quá --” Tương quânngừng một chút, hơi hơi nghiêng ngườinói với Đường Phi: “Lần sau ta sẽ không khinh địch như vậy mà buông tha ngươi.”

Đường Phi châm biếm xoay người nói: “Tạm biệt không tiễn.” Bỗng nhiên lại dừng cước bộ, xoay người đối hắn nói: “Lần sau đến nhớ rõ đừng chọn thời điểm ta đang ăn cơm, sẽ ảnh hưởng khẩu vị của ta.” Nói xong lại lôi kéo Ưu nhi vào phòng.

Tương quânmang theo một nụ cười hàm xúc không rõ ý tứ,nhìn Đường Phi nắm tay Ưu nhi, sau đó mang theo người của mình rời đi.

Đường Phi ngồi trở lại trên bàn cơm, tiếp tục ăn cơm.

“Công tử,” Ưu nhi giữ chặt tay Đường Phi, phát hiện chính mình thất thố,liền đỏ mặt lùi lại, nhỏ giọng nói: “Đồ ăn đều lạnh, Ưu nhi làm cái mớicho công tử.”

“Không cần, ta không để ý.” Đường Phi không bận tâm nhún nhún vai, sau đó cầm lấy chén tiếp tục ăn. Hắn thật sự là không kiêng ăn, trước kia Trần Thần từng đối hắn nói qua, trên đời này dể nuôi nhất chính là hắn, một chén nước sôi chan canh cũng đã thỏa mãn y. Khi đó Đường Phi chỉ là cười, không nói lời nào, Trần Thần không biết, bởi vì cuộc sống trước đây của hắn, làm cho hắn luyện thành một cái vị giác ngu ngốc, thức ăn khó ăn cỡ nào, hắn đều có thể mặt không đổi sắc ăn xong. Với hắn mà nói, cái gì có thể nhét đầy bụng, thì chính là hương vị ngon nhất thế giới. Cho nên cuộc đời này củaĐường Phi chán ghét nhất một loại người, chính là những kẻ lãng phí thực phẩm.

Ưu nhi cảm động nhìn Phương Lâm, hắn muốn săn sócPhương Lâm. Trước đây, bởi vì Phương Lâmcũng là một đệ tửnhà giàu, đối với việc ăn mặc chi phí đều thực chú ý, những thứ cơm lạnh đồ ăn lạnh như thế này, hắn tuyệt đối không ăn. Nhưng hôm nay Phương Lâmlại nói hắn không để ý, Ưu nhi đương nhiên nghĩPhương Lâmsợ hắn vất vả săn sóc mình. Thời điểm Phương Lâmvừa mới tới đây, Ưu nhi bị phân phối đến bên ngườihắn, vốn những người thân phận giống như hắn, Phượng Thần Anh chỉ phân phó những hạ nhân trong Phượng Tê Các đến hầu hạ, nhưng Phương Lâmkhác với các công tửbình thường, hắn biết võ, cho nên cần Ưu nhi đồng dạng biết võ như vậy tới hầu hạ, ít nhất ở thời điểm hắn gây chuyện có thể khống chế được hắn. Lúc ấy Ưu nhi trong lòng ủy khuất, nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy chính mình may mắn có thể gặp được Phương Lâm.

---------------

## 8. Chương 8: Đối Đầu

Đường Phi ngáp một cái, sau đó thả cuốn Hoàng Diệp luậttrong tay ra, nếu cứ tiếp tục đọc như vậy, đợi khối thân thể này chui xuống lỗ còn chưa kiếm được một đồng bạc! Đường Phi nghĩ, vẫn là trước hết tạo một tiếng vang cho bản thân, đến lúc tiếp án tử thì sẽ phân tích cụ thể vấn đề, rồi mới trực tiếp đọc những luật pháp hữu dụng có liên quan là được. Thời điểm trước kia Đường Phi đi thi chính là vậy, đợi lão sư khoanh vùng phạm vi phải nhớ, sau đó học thuộc lòng, vẫn có thể lấy được học bổng mỗi năm.

Muốn tạo tiếng vang cho mình, nhất định phải tìm một người có lực ảnh hưởng ở nơi này. Lúc trước kia khi hắn vừa lên làm luật sư, cũng là dựa vào một luật sư rất có danh tiếng từ trước hỗ trợ, mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, trở thành một đại luật sưmọi người đều biết.

Ở nơi này, hắn chỉ nhận thức một người có năng lực như vậy, chính là Phượng Thần Anh. Đường Phi suy nghĩ một hồi, quyết định đi tìm Phượng Thần Anh, khối thân thể này là Phương Lâm, Phượng Thần Anh nếu muốn hắn sớm trở về một chút hẳn là sẽ không cự tuyệt mới đúng, dù sao chỉ là tìm hắn trợ giúp một chút cũng không phải muốn hắn đưa tiền.

Ở đại môn Đông viện, Đường Phi theo thường lệ bị thị vệ canh giữ ở ngoài việnngăn cản. Ưu nhi đứng ở bên người bọn họ can thiệp, vẻ mặt có chút không kiên nhẫn.

“Phương Lâm công tử.” Đang lúc Đường Phi muốn bất chấp tất cả, trực tiếp xông ra, phía sau liền truyền đến thanh âm trong trẻo của Tương quân.

Đường Phi đầu tiên là sửng sốt một chút, đợi phản ứng lại mới biết đây là gọi hắn, sau đó mới xoay người lại. Tương quân dẫn thêm hai vị công tử khác hướng hắn đi tới.

“Như thế nào?” Đường Phi nhíu mày hỏi, chuyện này cũng thuộc phạm vi quản hạt của người đứng đầu Đông viện?

“Phương Lâm công tử, ngươi thật sự thực không hiểu quy củ.” Tương quân mặt mang theo mỉm cười, trong mắt lại là lạnh như băng không chút cảm tình: “Ta hẳn là nên hảo hảo giáo huấn ngươi một chút?”

“Tương quân sớm nên giáo huấn hắn, bất quá chỉ là một công tửthất sủng, cũng dám kiêu ngạo như thế!” Phi công tửtrong số đó mang theo ghen ghét tươi cười nói, Nam công tửlại không có nói chuyện, bất quá vẻ mặt cũng là biểu tình đợi xem kịch vui.

“Ai,” Đường Phi thở dài, ôm cánh tay bất đắc dĩ nói: “Nếu các ngươi thật sự thực nhàm chán, ta đề nghị các ngươi đi dệt vải thêu hoa, cố gắng để thể cho Phượng đại giacủa các ngươi tâm hoa đại nộ, trực tiếp cưới các ngươi, rồi trở thành chủ nhân của phủ này?”

Ý tứ hàm xúc châm chọc trong lời nới ngay cả vài cái thị vệ đều nghe ra, nghẹn cười khiến cho mặt một trận đỏ hồng.

“Ngươi thật cho rằng ta không dám giáo huấn ngươi sao?!” Tương quân trên mặt tiếu ý đã biến mất vô tung vô ảnh, ngoan thanh nói: “Người tới, đem hắn bắt lại!”

Hạ nhâncùng thủ vệ Đông việnlập tức vây quanh lại đây, thị vệ bên ngoài Đông viện thì sửng sốt, như thế nào liền biến thành như vậy?

“Ai dám!” Thân phận của Ưu nhi,ở một năm trong này mọi người đều rõ ràng, hắn cùng Thiết tổng quản đều là người Phượng Thần Anh mang đến, cho nên cho dù đều là hạ nhân, bọn họ cũng không dám thật sự cùng Ưu nhi đối nghịch, lần trước những công tử đối nghịch với Ưu nhi đều bị Phượng Thần Anh bán vào tiểu quan quán.

“Ngươi là một tiểu tiểu nô tài, cũng dám ngăn đón bản công tử?!” Tương quân vừa mới đến nửa tháng, bị Phượng Thần Anh sủng lên trời, hắn căn bản là không biết thân phận Ưu nhi.

“Ngươi xem ta có dám hay không.” Ưu nhi che ở trước mặtĐường Phi, sát khí ẩn hiện. Đường Phi kinh ngạc nhìn phía Ưu nhi, bình thường Ưu nhinhàn tĩnh yếu đuối, hôm nay giống như biến thành người khác, khí chất cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, Đường Phi theo bản năng cảm giác được hiện tại Ưu nhi có chút nguy hiểm, nguyên lai Ưu nhi này cũng không đơn giản.

“Các ngươi còn không bắt bọn họ cho ta!” Tương quân từ khi vào phủ tới nay, vốn không có ai dám đối hắn bất kính như vậy, rống giận gọihạ nhâncùng thủ vệ đi bắt Đường Phi cùng Ưu nhi.

“Ở đây có chuyện gì?” Đang lúc những người đó muốn động thủ, một nam tử cao lớn tuấn mỹ chậm rì rì tiêu sái tiến vàoĐông viện, mọi người toàn bộ cả kinh, thoáng chốc trong viện mọi người đều quỳ xuống, trừ bỏ Đường Phi.

Phượng Thần Anh chậm rãi tiến vào, nhìn Đường Phito gan lớn mật, toàn bộ người trong viện chỉ có hắn không quỳ xuống, lại còn thực nhàn nhã tựa vào trên tường, tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ưu nhi cấp Đường Phi vài cái ánh mắt hắn đều không phát hiện. Tương quâncùng hai công tử kia lại mang theo biểu tìnhvui sướng khi thấy người gặp họa, hy vọng Phượng Thần Anh có thể giận dữ giết chết Đường Phi!

Nhưng khiến mọi người ngoài dự kiến là, Phượng Thần Anh chẳng những không giận, còn đi đến bên ngườiĐường Phi, để sát vào bên tai hắn hỏi: “Ta bất quá chỉ một ngày không có tới Đông viện, nơi này liền trở nên náo nhiệt như vậy?”

Đường Phi vẻ mặt chán ghét tránh đi Phượng Thần Anh, nhíu mày nói: “Không có biện pháp, ai bảo muốn gặp ngươi còn khó hơn là diện thánh.” Hắn cũng không sợ Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh tuyệt đối sẽ không giết hắn, hắn hiện tại chết, Phương Lâmchân chính sẽ không thể trở về!

Phượng Thần Anh thấy Đường Phi tránh đi hắn, liền nổi tâm tư trêu chọc, cố ý tiến lên một bước, cơ hồ dán vào thân thể hắn hỏi: “Nga? Ngươi muốn gặp ta?”

“Sách!” Đường Phi bị buộc bức lui đến trên tường, đành phải giơ khuỷu tay ngăn cách Phượng Thần Anh nói: “Phải.” Trong lòng thì phỉ báng: Phượng Thần Anh này cao lớn như vậy để làm gì , thậm chí ngay cả hắn vóc dáng một thước támcũng cảm thấy cảm giác bị áp bách!

“Nhưng là,” Phượng Thần Anh tiếp tục tới gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Ngươi như thế nào có thể bắt nạt Tương quânta vừa lập? Nghe nói hắn ngày hôm qua còn đến bái phỏng ngươi ?”

“Hừ,” Đường Phi cười lạnh: “Mấy thủ đoạn nhỏ của ngươi thu lại đi là vừa, đừng cho là ta không biết, ngươi cố ý kêu tổng quản đừng thông tri Ưu nhi, ngươi chính là muốn giúp ta tìm thêm một chút phiền toái không phải sao? Nhưng thực xin lỗi, ta rất bận rộn, thật không thể phối hợp diễn trò với ngươi được.”

Phượng Thần Anh cười nhẹ, nói: “Thật là, còn nói ngươi bề bộn nhiều việc, ngươi hiện tại không phải gây phiền toái cho ta sao? Trước mặt nhiều người như vậy không nể chút mặt mũi cho Tương quân, còn đối ta vô lễnhư thế.”

“Bởi vì ngươi thật sự là quá mức vô tích sự, ta mới tìm cho ngươi chút chuyện để làm, để ngươi hảo hảo đi dỗ dành đám tân sủng của ngươi, loại chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt này tối thích hợp với ngươi.” Đường Phi nâng đuôi lông mày, lành lạnh nhìn Phượng Thần Anh.

“Ngươi thật đúng là......” Phượng Thần Anh vẻ mặt bất đắc dĩ: “Ta nói một câu ngươi liền đỉnh một câu, nhiều người như vậy cũng không chừa chút mặt mũi cho ta.”

“Ngươi cho rằng âm lượng hiện tại của chúng ta có thể làm cho những người đó nghe thấy?” Đường Phi cười nhạo, bọn họ hiện tại phương thức nói chuyện đều ái muội đến cực điểm, không làm cho ngườita hiểu sai mới là lạ!“Còn có, ta thói quen nói chuyện đều là nhất ngôn cửu ‘đỉnh’!” Hắn là làm luật sư, tài ăn nói tuyệt đối sẽ không thua bất luận kẻ nào!

Phượng Thần Anh sửng sốt, qua một hồi lâu mới hiểu được chữ ‘đỉnh’của hắn!“Ha ha ha ha,” Phượng Thần Anh ngã vào trên vai Đường Phi cười to, khiến cho mọi người trong việnđều kinh ngạc mở to hai mắt mà nhìn, trong mắt Ưu nhi lại toát ra thống khổ.

Đường Phi âm thầm xem thường, cố nén một loại dục vọng muốn đẩy hắn ra.

“Ngươi không phải nói muốn tìm ta sao? Đến viện của ngươi đi?” Phượng Thần Anh cười đủ, cũng lập tức chuyển đề tài, nâng taykhơi mào mái tóc đen mềm mại của Đường Phi, ngả ngớn nói.

Đường Phi không thể nhịn được nữa, một phen chụp lại tay hắn, lành lạnh nói: “Ta thích đi tới viện của ngươi.” Tóm lại hôm nay hắn nhất định phải ra đượcĐông việnnày!

“Hảo!” Phượng Thần Anh không gây khó dễ cho hắn, hơn nữa thực sảng khoái đáp ứng, trong khi Đường Phi đang trố mắt, Phượng Thần Anh một phen ôm chầm lấy thắt lưngĐường Phi, bước chân như gió ra khỏi Đông viện.

Ưu nhi nhanh chóng đứng lên đuổi theo, nhìn hành động thân mật của Phượng Thần Anh cùngPhương Lâm trong lòng đau đớn.

“Này, lão gia y, y cư nhiên......” Phi công tử kinh ngạc nói không ra lời, trong mắt tràn đầy ghen tị cùng phẫn hận nhìn Đường Phi bị Phượng Thần Anh ôm rời đi, Đường Phi kiêu ngạo như vậy, lãogia chẳng những không trách tội ngược lại còn có vẻ mặt cao hứng ? !

Nam công tử đứng lên, sửa sang lại quần áo, không nói một câu liền trở về viện của chính mình, ai cũng nhìn không ra tâm tư của hắn.

Tương quân trên mặt mặc dù có sắcghen tị, nhưng cặp lạnh như băng kia đã có một tia hưng phấn hiện lên, xem ra Phương Lâmkai đối với Phượng Thần Anh mà nói quả nhiên là đặc biệt!

Vừa ly khai Đông viện, Đường Phi liền bỏ tay Phượng Thần Anh ra, cười khẩy nói: “Không cần ta lại nhắc nhở ngươi ta là ai đi?”

Phượng Thần Anh mỉm cười, hướng về phía Ưu nhi phất phất tay, Ưu nhi chần chờ một chút, vẫn là nghe mệnh rời đi.

Đợi Ưu nhi đi khỏi, Phượng Thần Anh mới nói: “Ta đương nhiên biết.” Nói xong hắn thay đổi một biểu tình buồn rầu nói: “Nhưng là ta cảm thấy ta hiện tại thích ngươi, làm sao bây giờ? Không bằng --” Phượng Thần Anh mê đắm đánh giá Đường Phi một trận mới nói: “Ngươi lưu lại đi, ta cam đoan ngươi sau khi lên giường của ta không bao giờ muốn xuống dưới nữa.”

Đường Phi nhìn tiếu ýtrêu tức trong mắtPhượng Thần Anh, mặt mày khẽ nhếch, khóe miệng tạo thành một đường cong mị hoặc nói: “Thật sự là tiếc nuối a, ta đối với ngươi một chút hảo cảm đều không có. Bất quá --” Đường Phi ở trên người Phượng Thần Anh quét một vòng, cái loại ánh mắt này Phượng Thần Anh rất quen thuộc, hắn cũng thường thường nhìn con mồi của mình như vậy: “Dáng người của ngươi cũng hoàn toàn không tệ, gương mặt xinh đẹp giống nữ nhân, ta cũng không ngại áp ngươi một lần.”

Nguyên bản vẻ mặt còn tươi cười, Phượng Thần Anh ánh mắt bỗng nhiên lạnh đi, tiếp theo nháy mắt liền vọt đến trước ngườiĐường Phi, tay trái đã kháp trên cổ của hắn, trên mặt mang theo tươi cườithị huyết, thanh âm thâm trầm đáng sợ: “Ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Chưa từng có người dám can đảm ở trước mặt ta làm càn như thế!” Đường Phi không biết chính mình đụng đến vảy ngược của Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh đời này hận nhất chính là khuôn mặt này của chính mình, cùng người kia giống nhau như đúc!

Đường Phi khuôn mặt tuấn tú bởi vì hít thở không thông mà nghẹn đỏ bừng, thống khổ không thể hô hấp làm cho hắn hơi hơi xem thường, lại cắn răng tuyệt không chịu thua, lại càng không phát ra một tiếng rên rỉthống khổ.

Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Phi đã muốn nghẹn đến phát tím, rốt cục chậm rãi buông tay ra. Phượng Thần Anh nhẹ buông tay, Đường Phi liền xoa xoa cổ ho khan một trận, cơ hồ đem cả phổi cũng ho ra, trong mắt tất cả đều là lệ.

“Ta còn tưởng ngươi có bao nhiêu năng lực.” Phượng Thần Anh lãnh miệt nhìn Đường Phi thống khổ ho khan.

“Khụ khụ khụ, khụ khụ,” Đường Phi thống khổ ho, khóe miệng lại giơ lên một châm biếm, mắt hơi hơi mang theo một tầng hơi nước nhìn Phượng Thần Anh, thanh âm khàn khàn nói: “Nếu ngươi bị kháp cổ như vậy còn có thể mặt không đổi sắc, ta nhất định sẽ bội phục ngươi, bởi vì ngươi căn bản không còn làngười.”

Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, không phải bởi vì lời nói không biết sống chết của Đường Phi, mà là cái dạng nàycủa hắn, trên mặt mang theo ửng hồngdiễm lệ, khóe miệng là khinh thường châm chọc, trong mắt mang lệ quang không chút nào nhu nhược, ngược lại mang theo khí thế nhiếp người, bộ dạng vừa yếu ớt lại vừa cường hãn, cư nhiên làm cho hắn nổi lên dục vọng, loại dục vọng muốn hung hăng giữ lấy người này.

“Ngươi không phải có chuyện muốn tìm ta sao, đi theo ta.” Phượng Thần Anh bình phục lại dục hỏa mãnh liệt đến chính hắn cũng không thể hiểu nổitrong lòng, lạnh lùng đối Đường Phi nói xong, lập tức xoay người.

Đường Phi hung hăng nhìn hắn một cái, không cam lòng đi theo. Hiện tại là chính mình có việc cầu người, vẫn không nên tái chọc giận đối phương sẽ tốt hơn. Đường Phi thầm mắng chính mình thiếu kiên nhẫn, bị Phượng Thần Anh hơi chút kích thích liền nhịn không được phản kích.

Đây là lần thứ hai Đường Phi rời đi Đông viện, tại thời điểm buổi tối chạy trốn kia, hắn chỉ biết phủ đệ này có bao nhiêu lớn, lớn giống như mê cung. Ngày đó đi ra là buổi tối, hắn căn bản không có thời gian cũng không có tâm tư đi quan sát cấu tạo này nọ của phủ đệ.

Đi theo phía sau Phượng Thần Anh qua chín cây cầu, mười tám đình viện, Đường Phi đối với “Phượng Tê Các” này, ấn tượng duy nhất chính là tráng lệ, quả thực đúng là “Nhà cao cấp năm sao”thời cổ đại. Nhìn đến những rường cột chạm trổ phiền phức tinh tế này, Đường Phi không thể không cảm thán cổ nhân tay nghề thật sự là quỷ phủ thần công, đồng thời cũng cảm thán Phượng Thần Anh kia thật sự rất có tiền.

Phượng Thần Anh đi tới một hồi mới phát hiện hơi thở phía sau cách chính mình càng ngày càng xa, nghi hoặc xoay người nhìn lại, chỉ một thoáng không biết là buồn cười hay là tức giận. Đường Phi cư nhiên còn đang đứng tại đình viện mới đi qua, vẻ mặt tò mò nhìn đến một conkhổng tước trắngđược nuôi!

“Nguyên lai đây chính là khổng tước trắngtrong truyền thuyết, thật xinh đẹp.” Đường Phi ôm cánh tay, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn khổng tước thuần trắngtrước mắt kia, không biết nó xòe đuôi ra sẽ là bộ dáng gì. Thời điểm trước kia khi Trần Thần đi du lịch, thực hưng phấn nói cho hắn đã nhìn thấy một con khổng tướcthuần sắctrắng, còn đem con khổng tước kia khoa trương đến trên trời dưới đất có một không hai, vì thế hắn đã đi thăm dò một chút loại khổng tước này. Bởi vì không có nhan sắc màu mè để hấp dẫn các con khổng tướckhác phái, cho nên khổng tước thuần trắng đã dần lâm vào tuyệt chủng, có lẽ con người nhìn loài chim này rất được, nhưng đồng loại của nó lại là không hề có lực hấp dẫn.

Đang lúc Đường Phi tùy tay hái một đóa hoa đỏ thẫm,ở trước mặt khổng tước trắnglúc ẩn lúc hiện dụ dỗ nó xòe đuôi, chợt nghe đến phía sau một tiếng vangbén nhọn. Không đợi Đường Phi xoay người nhìn xem, khổng tước trắngtrước mắt “phạch” một tiếng liền xòe đuôi. Đường Phi hô hấp cứng lại, một dải lông trắng toát hiện ra trước ra trước mắt, từng cọng lông thuần sắc trắng phản chiếu ánh mặt trời trở nên trong suốt, thần thánh mà loá mắt.

Thật sự, rất được......

“Nguyên lai ngươi thích những thứ này?” Phượng Thần Anh không biết khi nào chạy tới phía sauĐường Phi, mang theo tiếu ý. Vừa rồi khổng tước kai bỗng nhiên xòe đuôi là hắn sử một ít thủ đoạn.

Trong đầu bỗng dưng hiện lên biểu tình kích động của Trần Thầnkhi nhắc tớikhổng tước trắng kia, Đường Phi bình đạm cười: “Không, không phải ta......”

Phượng Thần Anh sửng sốt, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Đường Phi cườinhư vậy, không có trào phúng nhưng ngày thường cùngkhinh miệt, chỉ là một cái mỉm cườithản nhiên, thật giống như đang tưởng niệm người nào đó...... Phượng Thần Anh bỗng nhiên rất muốn hủy diệt tươi cười như vậy của Đường Phi, nếu trên khuôn mặt này chỉ tồn tại thống khổ cùng tuyệt vọng, thật là chuyện đẹp đẽ cỡ nào.

Có thể là cảm nhận được không khí có chút quỷ dị, Đường Phi thu hồi nụ cười trên mặt, thản nhiên nói: “Địa phương của ngươi còn xa không?” Bọn họ đều đã đi hơn mười phút.

“Rất nhanh, qua này đình viện là tới.” Phượng Thần Anh xoay người, Đường Phi đuổi theo.

Từ chỗ của Phượng Thần Anh trở lại Đông viện, đã qua thời gian cơm trưa. Đường Phi vừa đi vừa sờ sờ bụng, không biết Ưu nhi hôm nay làm đồ ăn gì.

“Ba ba ba” Một trận tiếng vang, Đường Phi ngẩng đầu nhìn trời, một con bồ câu màu xám trắng mới từ đỉnh đầu hắn bay qua. Đông viện còn có người dưỡng bồ câu? Cảm giác được một đạo tầm mắtlãnh liệt, Đường Phi đem ánh mắt quay lại, Tương quânkia đang lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy ghen ghét.

“Hừ !” Đường Phi ném cho hắn một cái tươi cườimiệt thị, không chút nào để ý đi trở về viện của mình.

“Công tử, ngươi đã trở lại!” Nguyên bảnƯu nhi đang ngồi ở hành lang gấp khúc ngẩn người, vừa nghe đến tiếng bước chânĐường Phi, cao hứng nhảy dựng lên chạy đến bên ngườiĐường Phi.

“Ách,” Đường Phi khó hiểu nhìn Ưu nhi liếc mắt một cái, có gìmà cao hứng như vậy?“Ta đói bụng, ngươi hôm nay làm cái gì ?”

Ưu nhi trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, cố gắng khống chế kích độngtrong lòng, nói: “Có, Ưu nhi làm cho công tử cá chép hấp, thịt bò, bắp cải nướng, còn có bátcanh nhân sâm nấu với xương gà...... Công tử cổ ngài làm sao vậy?!” Ưu nhi thanh âm hưng phấn bỗng nhiên tăng cao biến thành hoảng sợ, vì cái gì công tử bị thương?!

“Không có gì, vất vả ngươi rồi.” Đường Phi vỗ vỗ vaiƯu nhi, không tính nói cho Ưu nhi biết chuyện Phượng Thần Anh thiếu chút nữa giết hắn, trực tiếp đi rửatay chuẩn bị ăn cơm .

Ưu nhi lo lắng nhìn bóng dángĐường Phi, nhẹ giọng nói: “Không vất vả.....” Hắn nghĩ đến, công tử đi theo lão gia đến Diên Phi viện [chỗ ở của Phượng Thần Anh] sẽ không trở về nơi này dùng cơm, tuy rằng là nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn làm ba món đồ ăn một món canh, trong lòng vẫn là chờ đợi công tử có thể trở về. Cho nên cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở trong viện chờ đợi, thẳng đến khi thời gian cơm trưa đều trôi qua, công tử vẫn chưa trở về, ngay tại thời điểm hắn đang thất vọng, thì người vẫn đang trông ngóng kia đã trở lại. Nhưng là, trên cổ hắn lại mang theo ứ thươngxanh tím, chẳng lẽ là lão gia thương tổn công tử?! Ưu nhi không dám suy nghĩ tiếp, áp chế lo lắng trong lòng,chạy đi chuẩn bị đồ ăn cho Đường Phi.

“Ưu nhi, ngươi có thể tùy tiện đi lại trong phủ sao?” Đường Phi ăn thịt bò tùy ý hỏi.

Ưu nhi sửng sốt, đáp: “Có thể, Ưu nhi cùng hạ nhân ở Đông viện bất đồng, có thể không chịu quy củ quản thúc của Đông viện.”

Chuyện này nằm ngoài dự kiến của Đường Phi, bất quá nhớ tới sáng nay Ưu nhitràn ngập tính nguy hiểm, Đường Phi cũng không quá kinh ngạc, hắn sớm đoán được thân phận Ưu nhi không đơn giản.

“Nếu như ra phủ?” Đường Phi tiếp tục hỏi.

Ưu nhi ánh mắt lóe lóe, vẫn là không muốn lừa Đường Phi, thành thành thật thật hồi đáp: “Có thể......”

“Nga ? Để thuận tiên hơn, để ta tìm Phượng Thần Anh ban cho ngươi một tấm giấy thông hành.” Đường Phi gắp một miếng cá chép, vừa ăn vừa nói: “Ngươi ngày mai đi theo ta ra phủ đi.”

“Cái gì?!” Ưu nhi vẻ mặt kinh ngạc: “Nhưng công tử, ngài không thể tùy ý ra phủ......” Ưu nhi nói chưa nói hết, Đường Phi liền đánh gãy lời hắn: “Hiện tại có thể tùy tiện đi rồi, Phượng Thần Anh cho ta một tấm lệnh bài, về sau có thể ra ngoài thông hành không bị ngăn trở.”

Ưu nhi trong đầu một chút cũng không thể tưởng tượng, công tử có thể ra phủ? Lão gia đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Vì cái gì cho công tử lệnh bài? Chẳng lẽ nói, lão gia đối với công tử, thật sự...... Ưu nhi cắn môi dưới, sắc mặt tái nhợt, hắn biết Phượng Thần Anh đến tột cùng là người thế nào, cũng biết người bị Phượng Thần Anh coi trọng sẽ có dạng hậu quả gì, nếu công tử hắn......

“Ưu nhi? Ưu nhi!” Đường Phi thanh âm bỗng tăng lên, Ưu nhi trong lòng đang tràn đầy lo sợ, kích động nói: “Công tử? Làm sao vậy?”

“Không có gì, ta ăn no, những cái còn lại trăm ngàn lần đừng đổ, lưu lại buổi tối ăn.” Đường Phi dặn dò Ưu nhi, hắn không quen nhìn người khác lãng phí thực phẩm, cứ nhìn thời điểm bình thường phương diệnlàm người xử thế của hắn, tuyệt đối không nhìn ra điểm này.

“Dạ......” Ưu nhi thấp giọng đáp ứng, hầu hạ Đường Phi nhiều ngày như vậy, hắn đã hiểu biết thói quenĐường Phi.

Đợi Ưu nhi đem đồ này nọ đều thu thập hảo, Đường Phi mới lấy ra lệnh bàitrong lòng, đây là một huy chương đồngrất nhỏ, lớn cỡ lòng bàn tay hắn, ngay trên mặt phải điêu khắc một chữ “Thần” rồng bay phượng múa, mặt trái là con dục hỏa phượng hoàng. Kỳ thật Đường Phi cũng không nghĩ đến Phượng Thần Anh kia lại sảng khoái như vậy đáp ứng chuyện của hắn, hắn nghĩ Phượng Thần Anh trước sau cũng sẽ làm khó làm dễ hắn một chút. Thời điểm khi hắn nói ra kế hoạch của chính mình, Phượng Thần Anh trừ bỏ kỳ quái hắn cư nhiên quen thuộc luật pháp thì cái gì cũng không có hỏi, trực tiếp đưa lệnh bài này cho hắn, cũng đáp ứng sẽ giúp hắn ở các phú thương quan viên đề cập một chút đến hắn.

Chỉ là...... Đường Phi vuốt ve lệnh bàitrong tay, Phượng Thần Anh bỗng nhiên biến tốt như vậy,có phải hay không có ý đồ gì? Cùng Phượng Thần Anh ở chung cũng có một đoạn thời gian, đối với người như Phượng Thần Anh,Đường Phi trong lòng khó tránh khỏi tồn tại hoài nghi.

“Công tử, Ưu nhi châm trà cho ngài.” Ưu nhi đang cầm khay tiến vào, thấy lệnh bài trong tay Đường Phi ánh mắt chợt lóe, lệnh bài này không phải......

“Ưu nhi,” Đường Phi chính mình chén trà hỏi: “Ngươi đọc qua sách chưa? Có thể viết chữ không?”

“A ?” Ưu nhi sửng sốt: “Đọc qua vài năm, nói tới thư pháp, tự nhiên là không thể so với công tử ngài, chỉ có thể là đọc được thôi.”

“Như vậy là được!” Đường Phi uống một hớp tràlớn, không biết vì cái gì trước kia chỉ uống nước sôi, hắn đi vào nơi này cư nhiên sẽ thích loại nước tràhươngcam này, Ưu nhi nói đây là một loại trà kêu bằng “Tuyết nha”. Đường Phi mỉm cười đối Ưu nhi nói: “Về sau ngươi liền thay ta viết trạng từ.”

“Trạng từ?!” Ưu nhi vẻ mặt kinh ngạc: “Công tử người muốn lên công đường sao?” Hắn chỉ là một hạ nhân, không có tư cách viết trạng từ?

“Không phải, ý tứ của ta là -- ta đọc, ngươi viết.” Đường Phi đưa tách trà lên mũi ngửi ngửi, nói: “Ta muốn làmTrạng Sư, giúp người khác lên công đường.”

“Cái gì?!” Lần này Ưu nhi không phải kinh ngạc mà là sợ hãi, xem bộ dáng Đường Phi tựa hồ không phải nói giỡn, Ưu nhi bỗng nhiên “Bùm” một tiếng, quỳ gối trước mặt Đường Phi, thất thanh nói: “Công tử thỉnh cân nhắc! Đây chính là một trong ba nghề hạ đẳng a!”

Đường Phi một miệng nước trà thiếu chút nữa phun ra, ba ghề hạ đặng?!

Ưu nhi ngẩng đầu, ánh mắt bi thiết nhìn Đường Phi. Đường Phi có chút không hiểu, mở trừng hai mắt, sáp thanh hỏi: “Có ý tứ gì?”

--------------

## 9. Chương 9: Cái Gọi Là ‘trạng Sư’

Đường Phi ở thế kỷ hai mươi mốt là một đại luật sư thanh danh hiển hách, địa vị của luật sư ở xã hội hiện đại tự nhiên rất cao, cũng được rất nhiều người tôn trọng, đồng thời cũng là nghề nghiệp lý tưởng rất nhiều người đều hướng tới. Cho dù Đường Phi là loại chỉ nhìn tiền, không nhìn án kiện hay đạo đức xã hội, nhưng cũng là đối tượng được rất nhiều người tìm tới, cho nên Đường Phi đương nhiên cho rằng, ở cổ đại, địa vị Trạng Sưcũng ngang hàng với luật sư hiện đại.

Nhưng thật rasự thật là, ở cổ đại, cái gọi là Trạng Sưkhông có tính hợp pháp của thủ tục tố tụng pháp lý, hay nói cách khác ở trong hệ thống tư pháp cổ đại loại nghề nghiệp này hoàn toàn không được thừa nhận. Hơn nữa tại Trung Quốc, truyền thống văn hóa pháp luật đối với sự tồn tại của Trạng Sưcơ bản chính là hỗn loạn và gây rối cho xã hội. Loại nghề nghiệp này, trong quan điểm chính trị hay pháp luật cổ xưa, nói chung đều không có hình tượng “tốt”. Tuy nói rằngngười viết trạng từ đều phải có công danh, nhưng thực chất đi làm Trạng Sư đều là những người hỗn tạp, thất bại ở trường thi cùng quan trường, vì bất đắc dĩ mưu sinh nên mới phải đi làm nghề như vậy.

Kỳ thật Đường Phi ở thời điểm học đại học,có một môn chính là chuyên môn giảng về lịch sử phát triển và hình thành của nghề “Luật sư”, cũng có nhắc đến vị trí của Trạng Sưtrong con mắt của chính trị gia và bình dân bá tánh tại Trung Quốc cổ đại. Ví dụ nổi tiếng nhất chính là thời Xuân Thu Chiến quốc,chính trị gia Đặng Tích của Trịnh quốc, hắn được giới luật sư công nhận Trạng Sư thuỷ tổcủa Trung Quốccổ đại. Lại nói Đặng Tíchnày am hiểu tố tụng, khả năng biện luận không người có thể địch lại, sách sử ghi lại người này “Thích nói về những thuyết kỳ lạ, và hay chơi đùa với chữ”, rất hay chủ trương“[nói có sách, mách có chứng], mặt nào cũng đúng”. Đáng tiếc, Đặng Tích bị chính trị gia Tứ Chuyên coi là nhiễu loạn dân tâm mà giết chết. Thậm chí ngay cả khi kiện tụng học phát triển,cùngvới địa vị Trạng Sưđạt tới đỉnh cao nhất của xã hội phong kiến vào thời Tống, cũng có hiện tượng “Nha môn trước khi kết án, cơ hồ đều cóTrạng Sư đứng ra biện hộ” xuất hiện. Có thể thấy được nghề Trạng Sưnày ở cổ đại, chính là tràn ngập tính nguy hiểm và rủi ro.

Trích dẫn một vị học giả thời hiện đại mà nói: “Trạng Sư ở trong xã hội truyền thống, xưa nay phải chịungườikhác sỉ vả, hình tượng của bọn họ chính là tham lam, lãnh khốc, giảo hoạt, gian trá, tối giỏi về việc xếp đặt điều khiển, chi phối thị phi, đổi trắng thay đen, vụng chèo khéo chống, ngư ông đắc lợi.”(mấy đoạn này tác giả toàn chơi lịch sử Trung Quốc, làm khổ editor quá mức T.T)

Chỉ tiếc, những khóa học tư liệu lịch sử hữu dụng như vậy, Đường Phi năm đó không chọn học, cho nên những miêu tả khái quát kia hắn thậm chí còn chưa hề nghe nói qua.

Vì vậy, Đường Phi vốn không rõ chân tướng mới có thể đối với phản ứng của Ưu nhi cảm thấy kỳ quái, mà Ưu nhi cũng vì quyết định của Đường Phi mới có thể phản đối như vậy.

Đường Phi lẳng lặng nghe Ưu nhi nói xong địa vị cùng tính chất của Trạng Sư ở nơi này, sắc mặt cũng trầm xuống, khó trách Phượng Thần Anh kia bỗng nhiên tốt bụng như vậy, nguyên lai là hắn cố ý! Hắn rõ ràng biết Trạng Sư không có thanh danh gì hay cùng cũng không có địa vị, còn như vậy hỗ trợ hắn!

“Công tử, Ưu nhi cầu ngài, mau mau đánh mất ý niệm hoang đường này trong đầu đi! Chưa nói ngài xuất thân thế gia công tử, chính là lão gia bên kia, cũng sẽ không đáp ứng!” Ưu nhi vẻ mặt sầu khổ, hắn không hiểu công tử như thế nào lại nghĩ đến những chuyện như vậy? Công tử xưa nay rất đơn thuần, làm như thế nào có thể làmTrạng Sư? Bất quá, sau khi công tử bị thương mất trí nhớ, quả thực cả người dường như thay đổi hẳn...... Hắn đương nhiên không biết hiện tại Phương Lâmchính Là Đường Phi, hơn nữa còn rất thiếu tiền.

“Hừ,” Đường Phi cười lạnh một tiếng: “Ai nói Phượng Thần Anh sẽ không đáp ứng, hắn còn hứa giúp ta đi đàm sinh ý nữa!” Đường Phi nghĩ không ra ý đồ Phượng Thần Anh khi làm như vậy, hắn hẳn phải là rất muốn Phương Lâmchân chính trở về mới đúng chứ, nếu không như vậy thì một đêm kia cũng sẽ không sảng khoái cấp cho Thiên Tinh một ngàn lượng. Nhưng là nếu hắn khi làm Trạng Sư vạn nhất thật sự gây ra rắc rối gì,Phương Lâm cũng sẽ không có kết cục tốt. Phượng Thần Anh đến tột cùng suy nghĩ là cái gì?

“Như thế nào có thể? Lão gia hắn, hắn sẽ không......” Ưu nhi vẻ mặt suy sụp, hắn cũng không biết Phượng Thần Anh đến tột cùng muốn đối với Đường Phi làm cái gì, Phượng Thần Anh đối Đường Phi thực dung túng, thậm chí ngay cả vô lễ cùng ngạo mạn của hắn đều có thể làm như không thấy. Nhưng là, vì cái gì muốn hắn theo đuổi vị tríTrạng Sư?

“Được rồi, cứ quyết định như vậy, dù sao có chuyện gì thì cũng đã có Phượng Thần Anh lo liệu, không tới phiên ta quan tâm.” Đường Phi không để ý tới Ưu nhi lo lắng, đứng dậy đi lấy Hoàng Diệp luật. Nếu hắn đoán không ra âm mưu của Phượng Thần Anh, như vậy thì cứ tiếp tục kế hoạch của bản thân, dù sao thì thuyền đến đầu cầu tất sẽ thẳng, chuyện gì cũng có cách giải quyết.

Ngày thứ hai, Đường Phi thức dậy sớm, dẫn Ưu nhi ở trong đám người Đông việnđang chú mục quan sát, tiêu sái rời đi. Hôm nay hắn ăn mặc vô cùng chỉnh tề, tóc cũng không giống như ngày xưa tùy ý cột, mà là được buộc lại gọn gàng. Bởi vì muốn ra ngoài, hắn không cự tuyệt Ưu nhi giúp hắn đem quần áo cùng đầu tóc xử lý tốt.

Thời điểm đi qua một đạo hành lang gấp khúc, Đường Phi cùng Ưu nhi gặp tổng quản Thiết Hoán. Đường Phi đối Thiết Hoán hơi hơi gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc tiếp tục đi về phía trước. Ưu nhi không có biện pháp đành phải vội vã chào Thiết tổng quảnmột tiếng liền đuổi theo sau.

Thiết Hoán vẫn nhìn chăm chú vào Phương Lâm, thẳng đến khi thân ảnh hắn biến mất ở chỗ quẹo mới xoay người rời đi. Phương Lâmnày từ sau một lần biến cố kia, cả người liền thay đổi, đặc biệt là khí chất cùng tươi cười. Phương Lâmtrước kia vô luận đối với Phượng Thần Anh có bao nhiêu bất mãn, cũng đều là trực tiếp biểu hiện ra ngoài, hắn căn bản không biết che dấu, đơn thuần thực dễ dàng bị nhìn thấu. Nhưng là, Phương Lâmsau khi bị thương, Thiết Hoán nhíu nhíu mày, trong mắt hắn có một loại gì đó làm người khác xem không hiểu, hai mắt trong suốt trước đây nay lại trở nên sâu thẳm khó hiểu, hơn nữa bên khóe miệng thường xuyên lộ vẻ giống như cười lạnh, lại ăn nói bén nhọn bất hảo, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy tự tin,khí thế bức người. Bất quá hắn tin tưởng Phượng Thần Anh đều có an bài, lão gia sẽ không để cho mộtngườiđầy răng nanh và móng vuốt ở trong phủ.

Ra khỏiPhượng Tê Các, Đường Phi theo bản năng hít sâu một hơi, không khí tự do thật là tươi mát! Từ sau đêm đó, hắn đã bị nhốt ở trong cái phủ đệ hoa lệ này hơn nửa tháng, hiện tại rốt cục cũng có thể đi ra!

Đường Phi bảo Ưu nhi dẫn đường, lần duy nhất hắn tiếp xúc với xã hội nơi này chính là lần chạy trốn kia, tâm tình lúc đó hậm hực kích động, ngay cả ngã tư đường cũng chưa nhìn rõ ràng.

Ưu nhi một bên giới thiệu cho Đường Phi đô thành của Hoàng Diệp quốc -- Miên Cẩm, phần phía trước tiếp giáp với nơi bọn họ cư ngụ chính là khu dân cư an tĩnh nghiêm túc, phần phía sau là ngã tư đường phồn hoa lần lượt có các cửa hàng náo nhiệt cùng với các quán ăn, tửu điểm.

Ở dọc theo đường đicó các gian hàng bán điểm tâm nhỏ, Đường Phi cấp chính mình cùng Ưu nhi mỗi người mua một phần bột đậu bánh dày, tổng cộng dùng hết hai tiền đồng. Tiền này là của Phương Lâmlưu lại, Đường Phi xuất môn cầm theo hai lượng bạc cùngít tiền lẻ, có thể hảo hảo tiêu dùng vài ngày.

Đường Phi ở thời điểm hiện đại rất ít đi dạo phố, chỉ là ngẫu nhiên muốn mua quần áo mới kêu Trần Thầncùng đi tới những cửa hàng đồ hiệu, như hiện nay ở tại đoạn đường phồn hoa cổ kính này, Đường Phi lại nổi lên ý niệm muốn đi dạo trong đầu. Tuy rằng hắn hôm nay đi ra vốn là nghĩ muốn làm quen một chút với hoàn cảnhHoàng Diệp quốc, chuẩn bị tốt cho sinh ý sau này.

Đường Phi một đường tò mò nhìn xung quanh, mỗi khi cảm thấy hứng thú gì đó cũng sẽ dừng lại cẩn thận xem xét một phen, nhưng trừ bỏ ăn uống, hắn cơ hồ cũng không mua bất luận cái gì.(anh là rất hợp tính với Thủy Thủy =)) )

Đi tới một lát, một mùi thơm ngọt ngào dễ chịu hấp dẫn Đường Phi, giương mắt nhìn lên, một người bán hàng rong khoảng hai mươi tuổi ngồi ở trên bậc thềm phía trước một tiểu quán đùa nghịch cái gì đó, tất cả đều là dùng một cái hộp nhỏ để chứa. Đường Phi tò mò tiêu sái đi qua, Ưu nhi ở phía sau đi theo, sắc mặt có chút khác thường.

“Xin hỏi, đây là cái gì?” Đường Phi hơi hơi hạ thắt lưng, nhìn những từ hạp hoặc hộp gỗtinh xảo này, bên trong hộp tản ra một mùi hương ngọt mê người, giống như kết hợp hương vị của nhiều loại hoa.

Ưu nhi sửng sốt, nguyên lai công tử thật sự không biết mấy thứ này a......

“Ha ha,” Người bán hàng rong kia sang sảng cười, đánh giá Đường Phi nói: “Tiểu nhân xem vị công tử này khí vũ hiên ngang, quần áo hoa lệ, nhất định là đại phú gia công tử đi? Đã đến tuổi như vậy chẳng lẽ còn chưa có thê thiếp thông phòng? Cả những thứ tốt này cũng không nhận ra được!”

Ưu nhi sắc mặt trầm xuống, muốn tiến lên quát lớn, Đường Phi lại ngăn cản, cười nói: “Ta thật vẫn chưa có, thứ này đến tột cùng là cái gì? Hộp đựng trông rất tinh xảo.”

Người bán hàng rong kia sửng sốt, lập tức cười nói: “Tiểu nhân xem công tử cũng khoảng hai mươi đi? Sao cả những đồ khuê phòng này cũng không ra nhận được? Đây là son bột nước, là đồ dùng này nọ của nữ tử!”

Son bột nước?! Đường Phi lấy tay cầm lấy một từ hạp nhỏ hình trứng mở ra, một trận hương khí xông lên mũi, bên trong là son màu phấn hồng. Nguyên lai là đồ trang điểm cổ đại! Đường Phi bật cười lắc đầu, hắn nghe hương vị còn tưởng rằng là nguyên liệu trà lài ngườihiện đại dùng để uống!

Ưu nhi nhịn không được che miệng cười trộm, công tử thật đúng là đơn thuần, cả mấy thứ này cũng không nhận ra được.

“Công tử, thế nào? Đồ ta bán đều là tốt nhất, hơn nữa một hộp chỉ cần mười hai văn tiền! Thậm chí ngay cả phi tần, nương nương trong cung đều sai người đến chỗ tiểu nhân mua một chút trở về! Công tử cho dù không có thê thiếp, cũng có thể cấp cho nữ quyến trong nhà mua một ít, cam đoan các nàng sẽ thích!” Người bán hàng rong xoa xoa tay, cực lực đẩy mạnh tiêu thụ.

Đường Phi khóe miệng khẽ nhếch, vừa định lắc đầu liền thấy Ưu nhi ở một bên đang cười trộm, Đường Phi giật mình, Ưu nhi này rõ ràng biết mấy thứ này là cái gì cũng không nhắc nhở hắn! Độ cong ở khóe miệng đột nhiên tăng lên, Đường Phi liền kêu Ưu nhi: “Ưu nhi, ngươi mau lại đây.”

Ưu nhi đang cười trộm bỗng hoảng sợ, nhanh chóng đứng ở trước mặtĐường Phi.

Đường Phi hơi hơi cúi đầu nói với hắn: “Không cho phép nhúc nhích.” Ưu nhi thân thể lập tức cứng nhắc, kỳ thật cho dù Đường Phi không nói, hắn cũng không dám động, bởi vì hơi thở của y thật sự là quá thân cận với hắn!

Đường Phi khóe miệng xẹt qua một nụ cườità ác, vươn ngón trỏ ở trên hộp son phấn lau một phen, sau đó toàn bộ đều thoa lên trên đôi môi tái nhợt của Ưu nhi.

Ngay khi đầu ngón tay ấm áp kia chạm vào môi Ưu nhi, toàn bộ đầu như “oanh” một tiếng, mặt đỏ tai hồng tim đập gia tốc, cả người nóng đến nổi đều muốn bốc ra hơi nước!

“Không sai không sai, phấn điểm môi anh đào, đúng là hảo tư sắc. Ha ha ha ha!”

Đường Phi cười lớn nói vài câu cổ vănchẳng ra cái gì, rồi đem son đưa cho Ưu nhi, sau đó trả tiền.

Người bán hàng rong tiếp nhận tiền, vẻ mặt giống như ngây ngốc, thẳng đến khi Đường Phi cùng Ưu nhi đi xa, mới hồi phục tinh thần lại.

“Hắc, ta nói, đến tuổi này còn không có cưới vợ, nguyên lai là có sở thích như vậy!” Người bán hàng rong thu hồi tiền, ngữ khí khinh thường nói.

Ưu nhi sắc mặt vẫn hiện ra vẻ đỏ ửngkhông bình thường, Đường Phi tưởng thời tiết quá nóng, tùy tiện tìm một nhà nhìn giống như tửu lâu liền mang theo Ưu nhi đi vào, như là hoàn toàn không biết bởi vì chính mình mới là nguyên nhân nhiễu loạn xuân tâm trong lòng của tiểu thiếu niên kia.

“Ưu nhi, ngồi xuống đi. Hiện tại là ở bên ngoài, không cần nhiều quy củ.” Đường Phi bảo Ưu nhi ngồi xuống, sau đó nhìn sắc trời bên ngoài, không thể tưởng được mùa hè cổ đại cũng nóng như vậy, hắn nghĩ đến chỉ có hiệu ứng nhà kính nghiêm trọng thời hiện đại mới có thời tiết cực nóng như thế chứ.

Ưu nhi đỏ mặt nhìn lén Đường Phi, tầng sonmàu hồng nhạt trên môi kiavẫn còn chưa lau, khi nhìn đến Đường Phi bởi vì quá nóng mà kéo cổ áo xuống, lộ ra xương quai xanh trắng nõn lại càng cúi thấp đầu, tim đập nhanh đến cơ hồ muốn theo cổ họng nhảy ra ngoài!

“Nhị vị đại gia là lần đầu tiên đến đây đi? Xin hỏi muốn ăn cái gì? Có muốn hay không nếm thử một chútchiêu bài đồ ăn của tửu lâu chúng tôi?” Lúc này tiểu nhị chạy tới, ngữ khí cung kính,vẻ mặt tươi cười muốn đẩy mạnh tiêu thụ vài món thức ăn danh tiếng của tửu lâu.

Đường Phi nghe được mấy món bào ngư chả phượng gì đó, cảm thấy ngày hôm nay thời tiết nóng như vậy còn muốn ăn mấy thứ dầu mỡ?

“Không cần, mang vài đĩa rau trộn khai vị là tốt rồi, cùng một ấm tràTuyết Nha.” Đường Phi đánh gãy tiểu nhị đang thao thao bất tuyệt mấy món đồ ăn.

Nguyên bản nghe được Đường Phi nói chỉ cần vài đĩa rau trộn, tiểu nhị trong lòng đã bắt đầu phỉ báng, nhưng sau khi nghe được hai chữ “Tuyết Nha”, khinh thường trên mặt lại lập tức biến thành cung kính tươi cười, cúi đầu khom lưng nói: “Vị đại gia này, thật sự là ngượng ngùng, trong điếmchúng ta, không có Tuyết Nha......” Đây chính là cống phẩm đại nội,tiểu địa phương của bọn họ như thế nào khả năng có! Tiểu nhị nghĩ đến Đường Phi là công tử hoàng tộc đi ra phố phường du ngoạn, những món bào ngư vi cá đã ăn phát ngán, cho nên mới muốn thay đổi khẩu vị, âm thầm cảm thấy may mắn vừa rồi cũng chưa có nói điều gì bất kính.

“Được rồi, mang một bình trà thượng đẳng, rau trộn làm tốt một chút, đi xuống đi.” Ưu nhi tuy rằng trong lòng đang rối bời, nhưng cũng chú ý tới biến hóa trên mặt tiểu nhị, tự nhiên biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, không muốn làm cho Đường Phi mất hứng liền nhanh chóng đuổi hắn đi.

“Dạ dạ dạ, tiểu nhân lập tức giúp ngài chuẩn bị!” Tiểu nhị lại cúi đầu khom lưng chạy.

“Ta không phải nói nhầm cái gì rồi chứ?” Đường Phi nhìn Ưu nhi ở đối diện hỏi, hắn là ngườitâm tư tỉ mỉ, biến hóa của tiểu nhị kia, hắn cũng đã nhìn thấy.

“Không phải, chỉ là loại địa phương nhỏ này của bọn hắn,không cung ứng được Tuyết Nha mà thôi, công tử không cần để ý quá mức.” Ưu nhi nhanh chóng nói.

“Nga.” Đường Phi không thèm để ý gật gật đầu, lại tiếp tục hướng chung quanh nhìn nhìn. Bởi vì còn chưa tới thời giancơm trưa, cho nên khách của tửu lâu cũng không đông cho lắm, đợimột bàn đồ ăn của Đường Phi được dọn lên, người liền dần dần tăng thêm, nửa giờ sau đã không còn chỗ ngồi.

“Sớm biết vậy hẳn là tìmmột nhã gian, công tử tại dạng địa phương ồn ào này có phải sẽ không quen?” Ưu nhi có chút lo lắng nhìn Đường Phi nói.

“Không có gì, náo nhiệt cũng không tồi.” Đường Phi nhìn xung quanh, cảm giác có điểm giống nhà hàng điểm tâm sáng Quảng Đông, đều là náo nhiệtnhư vậy.

“Ai, ngươi có nghe nói chưa, Lưu, Chương hai nhà lại nháo loạn!” Mấy người ở bàn phía sau bọn Đường Phi bỗng nhiên nói.

“Cái này có gì phải ngạc nhiên? Bọn họ hàng năm thời điểm sửa chữa phần mộ tổ tiên đều phải nháo vài lần, ai mà chẳng biết!” Một người tiếp tục câu chuyện.

“Lần này không giống! Nghe nói đều nháo đến công đường rồi, xem ra hai nhà bọn họ là quyết tâm muốn giành được khối phong thuỷ bảo địa(miếng đất phong thủy tốt)kia!” Tên còn lại nói.

“Lợi hại như vậy? Có kết quả chưa?” Mộtngườilại hỏi.

“Hình như vẫn chưa, nghe nói phủ doãn chúng ta đang vì chuyện này mà rất đau đầu!”

“Ta xem chuyện này rất khó giải quyết, dù sao cũng đã qua nhiều năm!”

“Không đến mức đó đi?”

“Trời mới biết bọn họ đã tranh nhau bao nhiêu năm a!”

Đường Phi bị lời của những người đó hấp dẫn lực chú ý, tranh cãi quyền sở hữu bất động sản? Xem ra vụ làm ăn đầu tiên đã rơi xuống, cũng không biết hai nhà kia có phải thuộc dạng có tiền hay không, nếu hắn tiếp án tử này liệu có thể kiếm được bao nhiêu.

Đường Phi mày nhíu lại không nói lời nào, hai mắt thâm trầm, khuôn mặt tuấn tú hiện vẻ nghiêm túc, toàn bộ tâm tư hắn đều đặt ở trên chuyện này. Ưu nhi lại xem đến ngây ngốc, công tửnghiêm túc lên, thật đúng là, rất có mị lực......

Mãi cho đến khi trời dần tối, Đường Phi cùng Ưu nhi ở bên ngoài nếm qua cơm chiều mới trở về Phượng Tê Các.

Đường Phi tắm rửa xong đi ra, cư nhiên phát hiện Ưu nhi không có ở đây, bình thường hắn đều đến trong phòng hắn đốt chút thảo dược trừ muỗi. Đường Phi cũng không thèm để ý, nhún nhún vai, có thể là có chuyện bận rộn đi, sau đó cầm một cái quạt lớn, ôm Hoàng Diệp luật đến ngồi ở trên ghế nằm, một bên vừa quạt một bên ở dưới đèn lồng đọc sách. Hắn muốn thuận lợi nhận được án tử về quyền tranh chấp bất động sản kia!

Ưu nhi quỳ gối trước mặtPhượng Thần Anh, tuy rằng ở ngoại thất có một tấm màn che phía trước, nhưng Ưu nhi vẫn là cúi đầu không dám nhìn hắn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai tay run rẩy.

“Nghe nói, hôm nay ngươi cùng -- hắn đi ra ngoài?” Phượng Thần Anh tà mị nằm ở trên nhuyễn tháp rộng thùng thình, ánh mắt lạnh như băng nhìn Ưu nhi, hai tay lại vuốt ve Tương quântrong lòng, Tương quân ở trong lòng hắn nũng nịu thở gấp. Từ “hắn” trong miệng Phượng Thần Anh, tự nhiên chính là Đường Phi.

“Dạ, lão gia.” Ưu nhi thấp giọng đáp.

“Đã làm gì?” Phượng Thần Anh cười khẽ ở trên khỏa hồng anh trước ngực Tương quânhung hăng nhéo một phen, vừa lòng nghe được tiếng rên rỉ thống khổ của hắn.

“Khởi bẩm lão gia, công tử mang theo nô tài ở chợ đi dạo một ngày, ăn chút đồ vặtdân gian.” Ưu nhi mồ hôi lạnh theo trán chảy xuống, hắn theo bản năng muốn che giấu sự kiện son môi cùng Đường Phi ở trên phố.

“Nga? Phải không?” Phượng Thần Anh có mỹ nhân trong ngực, nhưng hơi thở không thấy loạn chút nào, trong mắt lại là một mảnh thanh minh lãnh khốc, mà Tương quântrong lòng hai mắt đã nổi lên dục sắc, sớm động tình ở trên người Phượng Thần Anh không ngừng cọ xát.

“Dạ......” Ưu nhi thanh âm không tự giác mà phát run, lão gia sẽ không biết đi, nhất định sẽ không!

“Phấn điểm môi anh đào, ta hôm nay mới phát hiện, Ưu nhi ngươi tư sắc cũng không kém.” Thanh âm Phượng Thần Anh từ sau ba tầng màn che truyền đến, mang theo trêu tức.

Ưu nhi chấn động, lão gia, thật sự biết! Sắc mặt Ưu nhi đã muốn tái nhợt, mồ hôi lạnh đã hoàn toàn thấm ướt sau cổ, hắn không biết lão gia sẽ xử phạt hắnnhư thế nào, nhưng hắn biết thủ đoạn lão gia luôn luôn tàn khốc, đặc biệt đối với những kẻ phản bội.

“Ha ha a,” Phượng Thần Anh cười khẽ: “Ta chỉ là đùa giỡn, trở về đi, nói cho hắn ngày mai ta cùng với hắn ra phủ.”

Ưu nhi lại là chấn động, thanh âm run run nói: “Dạ, lão gia.”

Ưu nhi gian nan bước chân ra cửa, trong nháy mắtcửa đóng lại, hắn nghe được tiếng kêu dâm đãng củaTương quânkia. Cố gắng chống đỡ thân mình ly khai Diên Phi viện, Ưu nhi mới đặt mông ngồi ở dưới đất, từng ngụm từng ngụm thở phì phò, vừa rồi, thời điểm lão gia nói chỉ là đùa giỡn, hắn rõ ràng cảm giác được sát khí.

Ưu nhi ôm chân cuộn lại thành một khối, ẩn trong bóng tối. Hắn không dám phản bội Phượng Thần Anh, nhưng càng làm không được chuyện không thích Đường Phi.

“Công tử......!!”

------------

## 10. Chương 10: Ảo Ảnh

Đường Phi cảm thấy khó thở, muốn giãy dụa lại không động đậy được thân thể, tựa như có cái gì đặt ở trên người hắn, làm cho hắn không thể cử động. Cố gắng mở to mắt nhìn lại, trong lòng rùng mình, thật sự có người ở trên người hắn! Thân ảnhcao lớn, cảm giác bị áp báchmãnh liệt, Đường Phi thấy càng ngày càng khó chịu, sẽ chết sao......

“Ngươi..... là..... ai......” Đường Phi dùng hết khí lực cuối cùng hỏi bóng đen ở trên người hắn.

Bóng dáng nghe được những lời này, rốt cục ngẩng đầu lên, lộ ra mộtkhuôn mặt tươi cười giống quỷ, Đường Phi rốt cục thấy rõ ràng gương mặt kia là ai! Khuôn mặt tươi cười đó gắt gao theo dõi hắn, âm trầm đáng sợ nói: “Ta là ác mộng của ngươi!”

Phượng Thần Anh ! ! !

“A !” Đường Phi quát to một tiếng ngồi dậy, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

“Công tử ?” Ưu nhi ở ngoài phòng nghe được động tĩnh,nhanh chóng tiến vào, lo lắng hỏi: “Công tử ngài làm sao vậy? Lại gặp ác mộng sao?”

Đường Phi một phen lau mồ hôi lạnhtrên mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời đã muốn bắt đầu sáng. Hắn từ khi đi vào nơi này, cơ hồ ngày ngày đều gặp ác mộng, trong mộng tất cả đều là cảnh tượng Trần Thần bi thương nhìn hắn chết đi hoặc là hắn nhìn thấy chính mình máu tươi rơi xuống, thân thểđã bắt đầu hư thối, nhưng hôm nay, tại sao lại mơ thấy loại này? Chỉ một thoáng, ấn tượng của Đường Phi đối với Phượng Thần Anh lại ác liệt hơn một chút.

“Công tử, Ưu nhi hầu hạ ngài mặc quần áo? Đợi rửa mặt xong là có thể dùng điểm tâm.” Ưu nhi đang cầm quần áo của Đường Phi nói.

“Khoan đã, ta nghĩ muốn rửa mặt trước.” Đường Phi nhắm mắt lại nói, vẻ mặt mỏi mệt.

“Dạ.” Ưu nhi xem ra Đường Phi không có tinh thần, nhanh chóng đem dụng cụ rửa mặt lấy lại đây, sau đó đi chuẩn bị điểm tâm.

Đường Phi dùng nước muối đánh răng sau đó súc miệng, nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình trong bồn rửa mặt, gương mặt xa lạ kia đã bắt đầu chậm rãi quen thuộc, ngược lại bộ dạng chính mình trước đây lại có chút mơ hồ, có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy hiện tạimới chính là bộ dáng nguyên bản của bản thân.

Lắc đầu, lấy tay nhiễu loạn nước trong bồn, Đường Phi bỗng nhiên đem đầu cúi xuống, đem khuôn mặt kia vùi thật sâu vào trong nước.

“Đợi thêm nửa khắc sẽ ngạt chết, ngươi không muốn sống nữa.” Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên vaihắn, thanh âm trêu tứcquen thuộc.

Ta là ác mộng của ngươi!

Giấc mộng tối hôm qua lại hiện lên trong đầu, Đường Phi mạnh mẽ ngẩng đầu, làm cho bọt nước văng khắp nơi vào trên mặt người kia.

Phượng Thần Anh buồn bực dùng tay áo lau nước trên mặt, vui cười nói: “Gặp quỷ?”

Không sai! Đường Phi ánh mắt không tốt nhìn Phượng Thần Anh, ngươi chính là con quỷ kia! Còn có, hắn tiến vào như thế nào lại không nghe thấy tiếng bước chân? Thật đúng là giống như hồn ma bất tán? !

“Ngươi như thế nào ở trong này?” Đường Phi lấy khăn ở một bên lau khô mặt, vốn đã là áo lót rời rạc,bởi vì Đường Phi không thắt nút mà có vẻ lại càng rộng thùng thình, lộ ra hơn phân nửa bờ ngực trắng nõnrắn chắc. Huống chi vừa rồi Đường Phi đem toàn bộ mặt vùi vào trong nước, những bọt nước chưa kịp lau khô theo cổ chảy xuống, nội ymàu trắng ẩm ướt dính sát vào thân thể hắn, có vẻ dụ hoặc mà khiêu gợi.

“Ta ngày hôm qua không phải lệnh Ưu nhi nói cho ngươi sao? Hôm nay ta và ngươi đi ra ngoài.” Phượng Thần Anh nhìn chằm chằm thân thểĐường Phi, bỗng nhiên cảm thấy miệng mình có chút khô.

Đúng rồi, Ưu nhi tối hôm qua nói qua với hắn, bất quá hắn đã quên. Chẳng lẽ là bởi vì Phượng Thần Anh nói cùng với hắn ra ngoài, cho nên mới gặp ác mộng? Đường Phi liếc hắn, ánh mắt Phượng Thần Anh sắc thái rất rõ ràng, cho dù hắn muốn làm bộ như không biết tâm tư xấu xa của hắn cũng đều không được. Đường Phi xoay người cầm lấy quần áo, chuẩn bị đến mặt sau bình phong đổi.

“Ngươi học được cách mặc quần áo?” Phượng Thần Anh cười hước hước, đối Đường Phi nói: “Hôm nay ngươi phải ra ngoài, vẫn là để cho người khác giúp ngươi mặc có vẻ tốt hơn.”

Đường Phi suy nghĩ một trận, xoay người định kêu Ưu nhi, Phượng Thần Anh lại ngăn cản hắn, nghiêng người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi cho rằng Ưu nhi dám ở trước mặt ta giúp ngươi cởi áo tháo thắt lưng sao?”

“Ngươi!” Đường Phi vừa muốn phát hỏa, nhìn đến gương mặt tươi cười của Phượng Thần Anh, bỗng nhiên lại sửa lại chủ ý, học theo Phượng Thần Anh cười nói: “Vậy đành làm phiền ngươi.” Nói xong liền giải khai kiện áo lót ném đến một bên.

Phượng Thần Anh sửng sốt, hoàn toàn không thể tưởng được Đường Phi lại sảng khoáinhư vậy. Bất quá, Phượng Thần Anh là người rất nhạy bén, đợi sửng sốt qua đi, liền dùng một tươi cười ôn nhu nhất cầm lấy quần áoĐường Phi.

Đường Phi phối hợp mở ra hai tay, trên mặt không chút biểu tình.

Phượng Thần Anh cầm lấy một kiện quần áo bằng lụa trắng, nhiễu đến phía sauĐường Phi, ngón tay giống như có chút vô tình lướt quathân thể trần trụi của hắn, cơ thể tiến lại gần sát bên người hắn giúp hắn mặc áo, môi ghé vào lỗ tai y như gần như xa nói: “Đây là áo đơn, là mặc ở tận cùng bên trong. Vạt áo đơn có vẻ rườm rà, nếu thắt không tốtsẽ rất dễ dàng lỏng ra, cho nên chúng ta nơi này có một cách thắt kêu là ‘Khóa khấu’, buộc rất dễ, cũng thực dễ dàng cởi bỏ.” Đem áo đơn buộc chặt vừa phải, tôn lên dáng người hoàn mỹ của Đường Phi, Phượng Thần Anh lại lợi dụng việc mặc quần áo này, đem người ôm vào trong lòng tùy ý đùa bỡn.

Đường Phi thân mình cứng nhắc, sắc mặt âm tình bất định, nếu không phải tu dưỡng nhiều năm như vậy, hắn đã sớm chửi mẹ nó, có ngườigiúpngườikhác mặc quần áo như vậy sao? ! Đây rõ ràng là ăn đậu hũ!

Phượng Thần Anh giúp Đường Phi mặc áo đơn xong, khóe miệng tiếu ý càng sâu, hơi thở cũng nóng rực hơn nhiều. Đường Phi cảm giác được, lại cố nén dục vọng muốn né ra, nếu hắn ở phía sau đẩy ra Phượng Thần Anh, liền đại biểu cho việc hắn sợ y, đây là chuyện hắn không thể dễ dàng tha thứ, hắn chán ghét thất bại! Cho nên Đường Phi chỉ có thể làm bộ như không có việc gì để cho Phượng Thần Anh tiếp tục.

“Đây là trung y, vạt áo tuy rằng so với áo đơn giản dị hơn một chút, nhưng lại phải thắt đai lưng, đai lưng nếu thắt không tốt, cả thân quần áo sẽ có vẻ rời rạc, liền mất đi vẻ trang trọng, ở trong mắt người khác đây chính là biểu hiệnphóng đãng.” Phượng Thần Anh đem một kiện áo màu thủy lam (xanh nước biển), cổ tay áo thêu hoa văngiúp Đường Phi mặc vào, sau đó buộc một đai lưng màu trắngcó đính một viên tinh thạch màu lam.

Phượng Thần Anh taytrụ ở sườn thắt lưng Đường Phi, nhìn bóng dáng hai ngườigiống như đang ôm nhau phản chiếu trong tấm gương đồng, nói giọng khàn khàn: “Bộ quần áo này thực hợp với ngươi, bốn chữ “phong thần tuấn lãng” này, rất thích hợp miêu tả ngươi.”

Đường Phi giương mắt nhìn Phượng Thần Anh trong gương, tươi cười tà mị, trong mắt mang theo sắc dục nồng đậm.

“Cám ơn khích lệ,” Đường Phi kéo tay Phượng Thần Anh ra, lập tức cầm lấy kiện quần áocuối cùng, lạnh lùng nói: “Cái này kêu là ngoại bào, không có vạt áo cũng không dùng đai lưng, trực tiếp mặc vào là tốt rồi, sẽ không cần làm phiền ngươi.” Đường Phi đem kiện áo khoác bằng lụa thêu hoa văn màu bạc trực tiếp mặc vào, sau đó cũng không quay đầu lại, tiêu sái ra khỏi phòng ngủ.

Phượng Thần Anh ôm song chưởng, cắn môi điềm đạm cười, nếu hắn không nhìn lầm, hai vành tai Đường Phi đã đỏ lên, hơn nữa ngày càng hồng.

Phượng Thần Anh tự mình mang theo Đường Phi ra ngoài, tự nhiên ở Đông việngây nên một trận gợn sóng, thậm chí ngay cả thị cơ ở Nam việnđều chấn động. Phượng Thần Anh quay đầu đối Đường Phi cười, cười đến sáng lạn vô tội. Đường Phi tức giận nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, tên này là cố ý tìm phiền toái cho hắn!

Không có ngồi xe ngựa hay cỗ kiệu, Đường Phi toàn bộ hành trình đều là đi bộ, Phượng Thần Anh cư nhiên không có ý kiến, cùng Đường Phi sánh vai mà chậm rãi vừa đi vừa nói. Bất quá, đều là tự Phượng Thần Anh cao hứng hàn huyên, Đường Phi đều lười cùng hắn nói chuyện. Tiểu tư Mặc Trúc ở bên người nhìn Phượng Thần Anh vẻ mặt ngạc nhiên, lão gia đối với Phương Lâmcông tử này thật sự là không giống bình thường a!

Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh lôi kéo Đường Phi dừng lại ở một tiểu quán, vẻ mặt ngây thơ hỏi [Đường Phi: Vẻ mặt thật đúng là ngây thơ a!]: “Đó là cái gì?”

Đường Phi bị tươi cười quái dị của hắn làm hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, không khỏi bật cười, cái này không phải ngày hôm qua hắn vừa mới hỏi qua đó sao? Hắn cũng không có nhìn đến Ưu nhi vẫn tùy thị ở phía sau hắn chấn độngmạnh mẽ, sắc mặt trắng bệch. Mặc Trúc kỳ quái nhìn hắn một cái, nhưng không có nói chuyện, ngược lại kỳ quái lão gia như thế nào lại không biết son bột nước, vài ngày trước không phải còn sai người mua một chút đưa đến Nam việnsao?

“Son, ngươi cư nhiên cũng không biết?” Đường Phi nhíu mày nhìn Phượng Thần Anh, cười nhạo nói.

“Không thấy qua, nếu không chúng ta đi nhìn xem?” Phượng Thần Anh vẻ mặt tò mò nói.

Đường Phi hoài nghi nhìn hắn một hồi, phát hiện hắn thật sự không giống như đang nói dối, mới dẫn hắn đến người bán hàng rong kia coi thử.

“A, vị công tử này, ngài lại tới nữa? Hôm nay lạimuốn mua cái gì?” Người bán hàng rong cố ý lại như vô tình quét qua Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thầm nghĩ công tử này thật lợi hại a, một ngày đổi một người! Bất quá bộ dáng vị này hôm nay so với vị ngày hôm qua xinh đẹp hơn rất nhiều, nhưng là nhìn dáng người cao lớn của hắn cùngẩn tàng một chút sát khí, người bán hàng rong trong lòng thầm nghĩ,vị công tử này có thể áp trụ hắn hay sao?

“Không phải ta, là hắn, hắn cũng chưa thấy qua son bột nước.” Đường Phi mặt không chút thay đổi, vươn ngón tay cái chỉ vào Phượng Thần Anh đứng bên người hắn nói.

“Đây là cái gì?” Phượng Thần Anh trên mặt lộ vẻ mỉm cười, cầm lấy một hộp gỗ nhỏ bằng gỗ đàn hương nghiên cứu .

Người bán hàng rong kia bị tươi cười của Phượng Thần Anh làm tim đập nhanh vài cái, cúi đầu khom lưng nói: “Vị đại gia này, ngài thực sự rất có mắt nhìn, đây chính là phấn má tốt nhất nơi này của tiểu nhân, thoa ở trên mặt sẽ lộ vẻ trắng trắng hồng hồng phấn nộn, tặng cho người trong lòng là thích hợp nhất!”

Phượng Thần Anh ánh mắt chợt lóe, cười không có hảo ý nhìn Đường Phi.

Đường Phi trừng hắn, cười lạnh nói: “Ngươi dám nói tặng cho ta thử một lần xem?”

“Tặng cho ngươi!” Phượng Thần Anh cười lớn nhét vào trong tayĐường Phi, sau đó phân phó Mặc Trúc trả tiền.

Đường Phi vừa định đưa tay ném trả lại người bán hàng rong, liền nhìn đến Mặc Trúc ném một thỏi bạc cho hắn, nói: “Không cần thối lại.”

Đường Phi đột ngột thu tay trở về, bại gia tửnày, một hộp đồ trang điểm nhỏ như vậy cư nhiên cấp người ta năm lượng bạc! Đây là vài ngàn đồng tiền a!

Phượng Thần Anh nghẹn cười, tiến đến trước mặt Đường Phi nói: “Như thế nào, không trả lại?”

Hai mắt trắng dã liếc hắn, Đường Phi thu hồi son, không để ý tiếp tục đi về phía trước, Phượng Thần Anh cười lớn đuổi theo, khiến người đi đường đều chú ý.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc đi theo phía sau bọn họ, một người sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đau khổ, bởi vì Phượng Thần Anh cùng Đường Phi thân mật quá mức. Một người muốn cười nhưng không cười được, sắc mặt cổ quái, bởi vì lần đầu tiên nhìn thấy Phượng Thần Anh trêu cợt ngườikhác, lại còn là một cái nam sủng.

Đi vào tửu lâu ngày hôm qua, Đường Phi vô luận là bộ dángtrước đây hay hiện tại đều phi thường xuất sắc, cho nên khi hắn đi vào, tiểu nhị ngày hôm qua tiếp đón hắn liền nhanh chóng chạy tới, nhiệt tình chiêu đãi bọn họ.

Bởi vì lần này có Phượng Thần Anh, Đường Phi cũng không tiện tự mình chủ trương bảo Ưu nhi ngồi xuống, dù sao Phượng Thần Anh mới là chủ nhân chân chính của Ưu nhi.

“Đều ngồi xuống đi, ở bên ngoài không cần câu nệ như vậy.” May mắn Phượng Thần Anh coi như là người không phân biệt đối xử hạ nhân, điểm ấy làm cho Đường Phi có chút giật mình. Phượng Thần Anh cũng đã nhìn ra tâm tưĐường Phi, lại điềm đạm cười không nói gì thêm.

Lần này thời gian đến không còn sớm, đại sảnhtửu lâu chỉ còn lại có hai ba bàn là trống. Hơn nữa từ thời điểm Đường Phi cùng Phượng Thần Anh tiến vào tửu lâu, liền hấp dẫn ánh mắt vô số thực khách, thực khách ngồi ở lầu hai thậm chí thiếu chút nữa nhô đầu ra nhìn bọn họ. Hai vị công tử tới đây, một người anh tuấn một người xinh đẹp.

“Lão gia, không bằng đổi một chỗ khác đi, người ở đây lắm miệng tạp nham, nô tài sợ bọn họ nhiễu đến hưng trí của ngài.” Mặc Trúc nói khẽ với Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh quay đầu nhìn về phía Đường Phi, Đường Phi chính làđang bắt tay thưởng thức chén trà làm bộ không biết, liền bình đạm cười nói: “Vô phương, cứ ở lại đây.”

Mặc Trúc sửng sốt, nhìn thoáng qua Đường Phi, sau liền không còn nhắc lại. Hắn biết Phượng Thần Anh vì cái gì đối với Đường Phi dung túng cùng sủng ái, hắn cũng từng nhìn thấy chuyện đồng dạng ở những người trước đây.

Bệnh cũ của lão gia sợ là lại tái phát, Mặc Trúc thở dài một tiếng không thể nghe thấy, chỉ hy vọng lần này sẽ không giống trước kia, đem người chỉnh đến điên điên khùng khùng, si ngốc ngây ngô, thậm chí ngốc đến nổi dùng cách tự sát đến uy hiếp lão gia, hy vọng có thể vãn hồi vô tận sủng ái. Chỉ tiếc, lão gia vốn là ngườikhông có tâm, làm sao có thể yêu? Những người đó cho tới bây giờ cũng đều xem không hiểu, chỉ có thể như vậy rơi vào kết cụcthê thảm. Mặc Trúc đối với chuyện của Phương Lâmcông tử cũng biết chút ít, tính cách khó có thể phục tùng của hắn chỉ sợ là đã khơi dậy dục vọng chinh phụccủa lão gia, hy vọng vị Phương Lâmcông tử không biết trời cao đất rộng này, kết cục không cần quá thê thảm.

Bởi vì nơi này có hơn hai người, Đường Phi nhẩm tính tiền trong túi, sau đó kêu nhiều hơn hai món ăn mặn, rồi ngồi ở một bên uống trà một bên vãnh tai nghe đủ chuyện bát quái, chuyện của Lưu, Chương hai nhà.

“Uy, nghe nói chưa? Người Lưu gia thỉnh Trạng Sư viết tụng từ, sáng nay đã giao lên cho nha môn rồi!” Cách đó không xa, một bàn hán tử lớn giọng nói, xong lại tự cho là mình đang “nóilặng lẽ”.

“Thật sao? Còn Chương gia đâu? Có thỉnh Trạng Sư không?” Hán tử đi cùngcũng dùng âm lượng đồng dạng hỏi.

“Không có đâu!” Một người ở khác bàn nghe được bọn họ đang luận chuyện này, cũng kiềm chế không đượcnhảy vào: “Nghe nói Lưu gia thỉnh chính là người được xưng thiên hạ đệ nhất lão trạng sưLý Lương, hắn viết tụng từ chưa từng có người có thể phủ định, lần này khẳng định là Lưu gia thắng!”

“Bất quá ta nghe nói Chương gia lần này dùng năm mươi lượng bạc,muốn tuyển Trạng Sư có năng lực giúp hắn viết tụng từ, nhưng cho tới hôm nay vẫn chưa có người nào dám tới cửa xin “giết giặc” đâu, xem ra Chương gia thật sự không thắng được.” Lại một người nói chen vào.

“Chính là, nếu thua trên công đường chẳng những phải bồi thường ngân lượng gấp hai lần, còn phải bịđánh năm mươi bản tử của quan phủ, ai dám đi nhận a! Người có thể thắng tênLý Lươngkia cho đến bây giờ còn chưa sinh ra đâu!”

“Chương gia lần này là gặp đại hạn, thua khối phong thuỷ bảo địa kia còn không nói, cả phần mộ tổ tiên cũng phải bị đào lên đổi sang chỗ khác.”

Thời điểm Đường Phi nghe đến đó, khóe môi khẽ nhếch. Từ khi hắn hai mươi bốn tuổi chính thức lấy được tư cách luật sư đến bây giờ, năm năm có đến ba mươi mấy án kiện, vô luận là dân sự hay là hình sự đều không có thua qua một lần, như hắn vậy cũng chưa dám xưng đệ nhất cả nước, Lý Lươngnày khẩu khí cũng thật lớn!

“Như thế nào, có hứng thú?” Phượng Thần Anh nhìn đến Đường Phi cười tràn đầy tự tin, mang theo ba phần khinh thường bảy phầnngạo mạn, giống như hoàn toàn không đem cái gọi là Lý Lươngkia để vào trong mắt.

“Ta chỉ đối với năm mươi lượng bạckia có hứng thú.” Đường Phi uống một ngụm trà, lành lạnh nói.

“Nếu khối đất vốnđúng là thuộc về Lưu gia, ngươi còn có thể lấy về cho ngườiChương gia sao?” Phượng Thần Anh ngữ khí mang theo mỉm cười hỏi.

“Ta, Đường Phi lên tòa án, không nhìn việc không nhìnngười, chỉ nhìn tiền. Chỉ cần mức giá khiến ta hài lòng, cho dù là bại hoại tội ác tày trời, ta cũng đều hỗ trợ.” Đường Phi đối với Phượng Thần Anh cười, ngạo mạn mà tàn khốc.

Phượng Thần Anh trầm mặc không lên tiếng, nhìn Mặc Trúc cùng Ưu nhi liếc mắt một cái, hai người bọn họ cúi thấp đầu,bày một bộ dáng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, như là một chút đều không nghe được bộ dáng của Phương Lâmtự xưng là “Đường Phi”.

Phượng Thần Anh để sát vào bên tai Đường Phi thấp giọng cười nói: “Đường Phi a Đường Phi, ngươi quả nhiên không giống người thường.”

“Cám ơn khích lệ, nhưng ta sẽ không bởi vì thứ đạo đức giả này nịnh hót lại ngươi.” Đường Phi tay chống đỡvai hắn,thanh âm lạnh lùng nói, cũng không có lảng tránh Phượng Thần Anh bỗng nhiên thân mật, hắn đã bắt đầu quen dần! Hơn nữa hắn phát hiện mỗi lần như vậy đều thực bị động, tựa như bị Phượng Thần Anh dắt mũi đi. Dù sao đều là nam nhân, dù sao cũng đều thích nam nhân, Phượng Thần Anh có thể ăn đậu hủhắn, vì cái gì hắn không có thể ăn đậu hủ Phượng Thần Anh? !

“Ngươi thật sự là …nếu có một ngày lời nói của ngươi không còn đâm người khác thương tích đầy mình như vậy nữa, ta nghĩ ta sẽ thật cao hứng.” Phượng Thần Anh ánh mắt mang theo sủng nịch, bất đắc dĩ nhìn Đường Phi.

“Thực xin lỗi, ta nói chuyện chính là gai góc đầy mình như vậy, thật ngượng ngùng a.” Đường Phi bả đầu xoay sang một bên, lười nhìn Phượng Thần Anh diễn trò.

“Phương Lâm công tử! Thỉnh ngài chú ý thái độ chính mình! Ngươi cho là ngươi là thân phận gì!” Mặc Trúc chưa từng gặp qua người dám đối với Phượng Thần Anh bừa bãi vô lễ như vậy, cho dù biết rõ hắn là con mồi của Phượng Thần Anh, Mặc Trúc vẫn là nhịn không được nhảy ra hộ chủ.

“Vậy ngươi lại dùng cái thân phận gì đến quát lớn ta?” Đường Phi nghiêng đầu đối Mặc Trúc cười, mang theo ác ý true đùa.

Mặc Trúc mặt đỏ lên, lắp ba lắp bắp nói không ra lời: “Ngươi, ngươi, ngươi.......”

“Được rồi.” Phượng Thần Anh nhẹ giọng đánh gãy, nhìn Mặc Trúc ánh mắt có chút lãnh: “Mặc Trúc, chú ý thân phậnchính ngươi.” Sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Phi, trong mắt lại khôi phục sủng nịchvừa rồi, nói: “Đừng cùng một hài tử so đo.”

Mặc Trúc ánh mắt đỏ lên, cắn thần nói: “Dạ, nô tài có lỗi.”

Đường Phi mày khẽ động, vừa muốn nói gì lại nhìn thấy một thân ảnh màu xanh thoảng quatrước mắt.

Sườn mặt quen thuộc, mỉm cườiquen thuộc, bóng dángquen thuộc.

Đường Phi mạnh mẽ đứng lên, cái chén trên bàn “xoảng” một tiếng vang lên. Đường Phi vẻ mặt không dám tin cùng kinh hỉ, trong khi Phượng Thần Anh còn chưa phục hồi tinh thần lại, hắn đã bỏ chạy ra ngoài.

Trần Thần!

Đường Phi đuổi theo ra ngã tư đường, lo lắng ở trong đám người rộn ràng nhốn nháo tìm kiếm thân ảnhvừa rồi.

Ở nơi nào! Đường Phi trong lòng một trận kinh hỉ, đang muốn tiếp tục đuổi theo, lại bị người một phen kéo lại.

“Ngươi đang làm cái gì?” Phượng Thần Anh đuổi tới, một phen giữ chặt Đường Phi, biểu tình vừa rồi trên mặt Đường Phi hắn chưa từng gặp qua, chính là mừng như điên. Hắn đến tột cùng thấy được ai? Là thanh y nam tử kia sao?

“Ngươi buông, ta muốn tìm......” Đường Phi tránh khỏi tay của Phượng Thần Anh, quay đầu tìm kiếm, thân ảnh màu xanh kia đã biến mất vô tung vô ảnh.

Vui sướng trên mặt chậm rãi tan đi, Đường Phi ngơ ngác đứng ở trên đường, nhìn theo phương hướng kia. Thật lâu sau, mới quay đầu đối với Phượng Thần Anh cô đơn cười: “Trở về đi, ta chỉ là, nhìn lầm người ......”

Trần Thần như thế nào có khả năng sẽ xuất hiện ở đây? Người kia tóc rất dài, cảm giác vóc dáng so với Trần Thầnthon nhỏ hơn một chút, là hắn quá tưởng niệm Trần Thần, cho nên mới nhận sai người đi......

Phượng Thần Anh nhìn theo phương hướng thanh y nam nhân biến mất, ánh mắt lạnh lùng, sau đó xoay người kéo tay Đường Phi ôn nhu nói: “Trở về ăn cơm, cơm nước xong, ta cùng ngươi đi Chương phủ.”

“Ân.” Đường Phi có chút rầu rĩ rút tay mình về, trở lại tửu lâu, bỏ lỡ điánh mắt Phượng Thần Anh càng ngày càng tàn khốc lãnh liệt.

----------------

Lời tác giả: cuối cùng sắp tới đây, một nhân vật trọng yếu sẽ xuất hiện.

## 11. Chương 11: Dụ Hoặc

Từ sau ngày đó gặp được thanh y nhân, Đường Phi cũng không có ra khỏiPhượng Tê Các.

Ngày ấy sau cơm trưa, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh liền lập tức đi vào Chương gia, thuyết minh ý đồ đến xong liền trực tiếp gặp đượcchủ nhânChương gia, một lão nhân gần sáu mươi hoa giáp. Vị lão nhânnày nghe bọn họ nói ý đồ đến đây, liền dùng ánh mắt thực không tín nhiệm đánh giá người tự xưng là trạng sư Đường Phi, dù sao lấy Phương Lâmniên kỉ chỉ khoảng hai mươi tuổi thực là rất khó làm cho người ta tin tưởng hắn tinh thông luật pháp. Đường Phi nhẹ nhàng cười, chỉ nói một câu: Trừ bỏ ta, không ai có thể giúp được ngươi. Khẩu khí của hắn cuồng vọng tự tin như thế, mới làm cho vị lão nhânanh minh một đời này đối với hắn có vài phần kính trọng, sau đó mới đem ân oán khế đất của Chương lưu hai nhà chậm rãi nói ra.

Hai nhà này nguyên bản là quan hệ thông gia, thê tử của Lưu lão thái gia vốn làChương thị, là thân sinh muội muội của Chương lão thái gia, lấy bối phận mà nói người Chương giaphải gọi thái nãi nãi của Lưu gia một tiếng cô nãi nãi. Lưu lão thái gia cùngChương thị phu thê tình thâm, cả đời hắn chỉ cưới một nữ nhânnhư vậy, Chương thị cũng không chịu thua kém, sinh cho hắn bốn traimột gái. Thời hai vị lão nhâncònsống, bởi vì Chương gia buôn bán thất bại, Lưu gia vì giúp Chương gia vượt qua cửa ải khó khăn đã tặng ngàn lượng hoàng kim, Chương giathì cầm cố một khối phong thuỷ bảo địa cho Lưu gia, còn viết chứng từ có dấu vân tay xác nhận.

Khối đất này chính là ở gần phần mộ tổ tiên của hai nhà, bao gồm tổ phần Chương giaở phạm vimười dặm xung quanh. Khi đó bởi vì quan hệ của hai bên, khối đất này thuộc sở hữu của nhà nào vẫn không ai để ý, thẳng đến khi hai vị lão nhânqua đời vào bốn mươi năm trước, hai nhà bắt đầu vì tranh quyền sở hữu khối đất này mà nảy sinh ma sát, thẳng đến bốn mươi năm trôi qua, mâu thuẫn hai nhà bởi vì khối phong thuỷ bảo địa này mà càng ngày càng sâu, thậm chí đến mức hai bên đã là thủy hỏa bất dung. Mà Lưu gia vì khối đất kia, đã tiên hạ thủ vi cường mời thiên hạ đệ nhất Trạng SưLý Lương viết đơn kiện dâng lên nha môn.

Mắt thấy khối đất của Chương giasắp phải chắp tay nhường cho người khác, cộng với việc ảnh hưởng đến cả phần mộ tổ tiên nhà mình, Chương gia lão gia tử mới không thể không chân chính cùng Lưu gia đối đầu trực diện, cũng mờiTrạng Sư viết đơn kiện. Chỉ tiếc Lý Lương danh khí quá lớn, cư nhiên không có một Trạng Sưnào dám tiếp. Hơn nữa Lý Lương dựa vào một phần chứng từ kia, Chương gia đã xem như không còn hi vọng. Đường Phi là người đầu tiên đã đến đây từ lúc đưa thông báo kiếm trạng sư. Đường Phi hỏi rõ năm đó chứng từ kia có phải có bản sao lại hay không, sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Đường phi bảoChương giakia đưa bản sao cho mình, rồi lưu lại một câu “Hai ngày sau tất có kết quả, chuẩn bị tốt bạc.” sau liềncùng Phượng Thần Anh rời khỏi.

Lúc này Đường Phi cầm trong tay một quyển [Hoàng Diệp luật], giống như thực nghiêm túc nhìn một chương luật pháp trong đó. Chỉ là Ưu nhi biếtrất rõ ràng, Đường Phi chỉ nhìn một tờ duy nhất đã hơn một canh giờ.

Ai, từ hôm trước công tử từ tửu lâu đi ra, vẫn là bộ dáng không yên lòng này. Ưu nhi khuôn mặt u sầu nhìn Đường Phi, buồn rầu không biết nên làm cái gì bây giờ, hôm nay đã đến thời hạn hai ngày, nhưng công tử một chút ý tứ muốn viết đều không có, cái này phải làm sao đây? Tiếp đơn kiện mà lại không thực hiện được, sẽ bị phạt trượng! Công tử là tiêu cục đại thiếu gia, muốn có tiền tại sao không hỏi người trong nhà? Thậm chí mở miệng cùng lão gia cũng không chịu! Lại cố tình muốn đi làm Trạng Sưcái gì đó! Ưu nhi nhìn Đường Phi lại thở dài, hắn thật sự không biết công tử suy nghĩ cái gì .

Đang lúc Ưu nhi buồn rầu, Phượng Thần Anh đến đây.

Ưu nhi đang tính hành lễ, Phượng Thần Anh dùng chiết phiến điểm lên môi, ý bảo hắn chớ có lên tiếng. Ưu nhi nhanh chóng đứng sang một bên.

Đường Phi ngồi ở trên giường, quần áo cũng như mọi lần tới lui tán loạn, gối đầu dựng thẳng lên kê ở sau lưng, nhìn sách -- ngẩn người.

Phượng Thần Anh phe phẩy cẩm phiến, bộ dáng phóng đãng một bước nhoáng lên hướng Đường Phi đi đến. Phượng Thần Anh mắt phiếm đào hoa, khóe miệng hàm xuân, loan hạ thắt lưng, môi mở ra một chút để sát vào bên má tái nhợt của Đường Phi.

“Ân!” Phượng Thần Anh kia không biết có bao nhiêu cả nam lẫn nữ, ngày ngày đêm đêm đều muốn được môi hắn hôn lên, nay lại lãng phí ở trên bản [ Hoàng Diệp luật ] thật dày này. Phượng Thần Anh xoa xoa môi, bất đắc dĩ cười nói: “Ngươi thật đúng là không hiểu phong tình.”

“Sai,” Đường Phi bình tĩnh thu hồi [ Hoàng Diệp luật ], tiếp tục mở ra đọc tiếp, thản nhiên nói: “Phong tình của ta chưa bao giờ dâng cho lưu manh.”

Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, ngữ khí có chút nguy hiểm: “Lưu manh? Ta?”

Đường Phi giương mắt nhìn về phía Phượng Thần Anh, thực khẳng định trả lời: “Phải, là ngươi!”

Một tiếng kinh hô, Đường Phi đã bị Phượng Thần Anh áp đảo trên giường.

“Lá gan của ngươi thật sự rất lớn.” Phượng Thần Anh ở trên người Đường Phi,cúi đầu nhìn ánh mắthắn, lộ ra vẻ tà mị, thanh âm từ tính trầm thấp khàn khan nói: “Bất quá, ta thực thích.”

Đường Phi lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, sau đó giương lên khóe miệng, dùng sức một cái liền xoay người đem Phượng Thần Anh đặt ở dưới thân, một tay giữ sườn mặt hắn, một tay xoa ngựchắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đi xuống, hơi thở ấm áp phun ở bên taiPhượng Thần Anh, tràn ngập nguy hiểm dụ hoặc: “Ta không chỉ lá gan rất lớn, có một chỗ còn lớn hơn nữa, ngươi có muốn thử một lần?”

Phượng Thần Anh khẽ híp hai mắt,bên trong hiện lên một tia hàn quang, lại nhưng cười không nói. Đường Phi tiếu ý càng sâu, đang lúc hắn nghĩ chính mình đã hoàn toàn thắng cuộc, Phượng Thần Anh bỗng nhiên vươn một bàn tay, ôm lấy đầu của hắn hung hăng đè xuống môi chính mình, tay kia thì gắt gao chế trụ thắt lưng tinh tế, dùng lưỡi cố tách đôi môi hắn ra liền bắt đầu liếm hôn.

Đường Phi ngẩn người, sau khi phát hiện Phượng Thần Anh đang làm cái gì liền bắt đầu giãy dụa. Bất đắc dĩ đã bị Phượng Thần Anh chiếm tiên cơ, Đường Phi vốn một bàn tay đang đặt ngay trên ngườiPhượng Thần Anh, lúc này bị hắn ôm chặt xuống lạibị kẹp không thể động đậy, muốn kéo về cũng không thu lại được. Tay kia thì muốn khởi động thân thể chính mình tránh đi cái hônkia, chỉ tiếc ngườicủa Phượng Thần Anh khí lực lớn đến không thể ngờ, hắn căn bản không thể tránh đi. Không có biện pháp, chỉ còn có thể liều mạng đá động hai chân, muốn đá văng Phượng Thần Anh. Ai ngờ hắn vừa động, hai chân Phượng Thần Anh liền khẽ giang ra, quấn lấy hai chân hắn trực tiếp kẹp chặt, Đường Phi lại không thể động đậy.

Đường Phi rõ ràng đang ở trên ngườiPhượng Thần Anh, nhưng lại biến thành bị động.

“Ân !” Đường Phi thét lớn một tiếng, Phượng Thần Anh ở trên môi hắn hung hăng cắn một ngụm, theo bản năng đau đớn liền mở miệng, trong nháy mắt này Phượng Thần Anh liền thừa dịp tiến vào. Đường Phi hơi thở bất ổn, tránh né đầu lưỡi linh hoạt của Phượng Thần Anh, nhưng hắn càng muốn trốn, Phượng Thần Anh lại càng truy đuổi, sinh khí khiến vẻ mặt hắn đỏ bừng, hai mắt mang theo tức giận nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh trong mắt lại mang theo tươi cười, hôn càng hăng say, độ mạnh yếu của bàn tay quả thực đã muốn bẻ gãy thắt lưng hắn.

Nếu không phải hiện tại giết Phượng Thần Anh sẽ làm hại hắn không thể quay về, thậm chí còn bị ngườinơi này giết chết, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự cắn đứt đầu lưỡi hắn! Đường Phi sắp hít thở không thông liền thay đổi khẩu khí, cũng nhân cơ hội tốt này, Phượng Thần Anh liền dễ dàng quấn lấy đầu lưỡihắn, sau đó kéo vào trong miệngchính mình, hai lưỡi giao triền,tham lam liếm mút.

Đến hiện tại, Đường Phi lui cũng không thể lui......

Ngay tại thời điểm Đường Phi nghĩ sẽ bị Phượng Thần Anh hôn đến thở không được mà chết, Phượng Thần Anh rốt cục lòng dạ từ bi buông hắn ra.

Đôi môi tách ra, bởi vì vừa rồi kích hôn mà kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh thủy quang, khiêu gơi, mà lại phiến tình.

Đường Phi không tình nguyện mà ngã vào trước ngực Phượng Thần Anh kịch liệt thở dốc, đôi môi mỏng mảnh bị hôn đến sưng đỏ không chịu nổi, nguyên bản quần áo vốn đã rời rạc, lại bởi vì vừa rồi giãy dụa nên đã tuột xuống lộ ra hơn phân nửa bả vai mịn màng, hai mắt ửng đỏ mang theo phẫn hận cùng không cam lòng, còn có một tia --dục vọng không thể phát hiện.

“Hừ hừ hừ.” Phượng Thần Anh thấp giọng cười, cảm giác được Đường Phi trước ngực hắn khẽ chấn động. Cúi đầu hôn lên bả vai trần trụi của Đường Phi, Phượng Thần Anh hai tay không an phận ở hắn trên người sờ soạng, dùng thanh âm dụ hoặc nói: “Có muốn thử một lần, xem của ta có bao nhiêu lớn?”

Đường Phi cả người đang dánở trong lòngPhượng Thần Anh, hạ thân hai bên nghiêm ti mật phùng kề sát, hắn tự nhiên cảm giác được dục vọng Phượng Thần Anh đã muốn thức tỉnh.

“Hừ,” Đường Phi hơi thở phì phò, cũng không để ý tới Phượng Thần Anh động tay đông chân, cười lạnh nói: “Ngươi chẳng lẽ không thấy ta không có cảm giác?” Đường Phi cũng mộtnam nhân, đã cấm dục gần hai tháng, thân thể không có khả năng không muốn, huống chi lại bị cao thủ như Phượng Thần Anh khiêu khích? Chỉ là khả năng tự chủ của hắn luôn luôn rất mạnh, cho dù thân thể đã bắt đầu nóng lên, hắn vẫn có thể khống chế được dục vọng của mình.

Phượng Thần Anh trong mắt có chút nhụt chí, hắn đương nhiên cảm giác được, “hảo huynh đệ” của Đường Phi đối với hắn thật sự một chút phản ứng đều không có!

“Chẳng lẽ mị lực của ta thật sự kém như vậy?” Phượng Thần Anh không phục hỏi Đường Phi, động tác trong tay cũng ngừng lại, tối hôm qua hai nam quân kia bị hắn làm đến muốn chết đi sống lại, miệng lại vẫn còn hô muốn!

“Không phải, chuyện này không liên quan đến mị lực.” Đường Phi khí lực từng chút trở về một chút, thừa dịp Phượng Thần Anh dừng tay,chuyển thân mình nằm ở một bên, tiếp tục nói: “Nó giống như, ngươi đối với một món đồ ăn ngươi chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, thì cho dù là thịt rồng ngươi tuyệt đối cũng không dậy nổi khẩu vị, trừ phi ngươi thật sự rất đói bụng,rất rất đói bụng hơn nữa chỉ còn một lựa chọn duy nhất, bụng đói ăn quàng mới không thể không chọn nó. Ta còn chưa tới trình độ này.”

“Ngươi đem ta trở thành một mâm đồ ăn?!” Phượng Thần Anh giận cực phản cười, nhìn Đường Phi bày ra một bộ dáng“ngươi dám nói phải ta liền bóp chết ngươi”.

“Ách, không phải!” Đường Phi nhanh chóng phủ nhận, hắn còn không muốn chết ở nơi này!“Ta chỉ là làm cái ví dụ, đây chỉ là so sánh, ngươi sao lại nhỏ nhen như vậy.”

Một câu, đã phá hỏng bất mãncủa Phượng Thần Anh, nếu hắn còn tiếp tục so đo như vậy chứng minh hắn chính là kẻ nhỏ mọn, bất kể thế nào cũng vẫn là mình chịu thiệt.

“Ngươi quả nhiên là một Trạng Sư.” Phượng Thần Anh bất đắc dĩ nói: “Miệng lưỡi sắc bén.”

“Quá khen quá khen.” Đường Phi da mặt dày, luôn luôn đem tổn hại trở thành tán thưởng.

Phượng Thần Anh vô lực tranh cãi, đời này của hắn lần đầu tiên đối một người cảm thấy bất đắc dĩnhư vậy. Nếu không phải muốn cho Đường Phi cam tâm tình nguyện thần phục dưới thân mình, hắn tuyệt đối sẽ làm cho hắn chết rất khó xem!

“Được rồi, đứng lên, giúp ta viết vài thứ.” Đường Phi nghỉ ngơi đủ liền ngồi dậy, vỗ vỗ Phượng Thần Anh còn đang nằm. Tuy rằng vừa mới bị hắn cưỡng hôn, bất quá đều là nam nhân, cơ thểcũng chẳng thiếu đi một khối thịt, hơn nữa đối phương kỹ thuật cao siêu, hắn sẽ không thật sự đi so đo.

Phượng Thần Anh nhíu mày, ngồi dậy, vẻ mặt cười gian trá: “Giúp ngươi viết tụng từ? Có thể, bất quá thù lao ngươi cũng phải chia cho ta một phần.”

Đường Phi nghiêng mắt nhìn hắn, sửa sang lại quần áo, thực sảng khoái đáp ứng: “Không thành vấn đề!”

Tụng từ này là Đường Phi đọc ra, Phượng Thần Anh viết thay.

Sau nửa canh giờ, Phượng Thần Anh cầm trong tay tụng từ chỉ có hai trang, đối với Đường Phi quả thực nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn nguyên bản nghĩ đến Đường Phi hai ngày nay vì thanh y nam nhân kia mất hồn mất vía, căn bản sẽ không nhớ tới chuyện này, càng không thắng được Lý Lương. Hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng để xem kịch hay, ai biết kết quả thật đúng là ra ngoài dự kiến của hắn!

“Ngươi nói ngươi ở ngàn năm sau làm Trạng Sư, quả nhiên không giả.” Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi nói, chỉ dựa vào phần tụng từ ngẳn ngủn này, nhất định có thể đả bại Lý Lương, tuy rằng nghe nói tụng từ của tên kia dài đến một quyển giấy.

“Là luật sư, cùng vớitrạng sưở nơi này của các người, tính chất cùng địa vị hoàn toàn bất đồng, chỗ chúng ta luật sư đều là tinh anh, cũng chính là trụ cột quốc gia theo lời nói của các ngươi.” Đường Phi lấy tụng từ trong tay Phượng Thần Anh nhìn nhìn, một chữcũng không sai!

“Ta trước đây quả thật là nhìn nhầm.” Phượng Thần Anh tựa tiếu phi tiếu nói.

“Được rồi, sắc trời không còn sớm, là thời điểm chúng ta đem tụng từ giao cho Chương lão gia.” Đường Phi không muốn tái cùng hắn tranh cãi, đem tụng từ sửa sang lại đâu có.

“Đừng quên thù laocủa ta.” Phượng Thần Anh cười nói.

“Ngươi yên tâm, tuyệt đối không thiếu ngươi!” Đường Phi nắm tay Phượng Thần Anh định xuất môn.

Phượng Thần Anh lại kéo hắn lại, nhìn cách ăn mặc của Đường Phi hành vi phóng đãng như vậy, làm sao có thể ra ngoài. Chỉ cười mà không nói, giúp hắn đem quần áo chỉnh lại.

Đường Phi sửng sốt, lập tức liền thả lỏng để cho Phượng Thần Anh giúp hắn, dù sao cũng không phải lần đầu tiên!

Quần áo mặc xong, hai người liền ra cửa.

Từ khi Phượng Thần Anh đi vào phòng Đường Phi, Ưu nhi luôn luôn thủ ở ngoài cửa, thấy Đường Phi cùng Phượng Thần Anh đi ra liền cúi chào.

“Ưu nhi, đi thôi.” Đường Phi thói quen đem Ưu nhi mang theo trên người, hoàn toàn đem hắn trở thành trợ lý của mình.

“Dạ, công tử.” Ưu nhi cúi đầu thấy không rõ biểu tình, Phượng Thần Anh giương lên khóe miệng mỉm cười, hắn chú ý tới Ưu nhi sắc mặttrắng bệch, nói vậy chuyện tình ở trên giường vừa rồi hắn đều thấy được.

Tụng từ trước giờ Thân đã đưa đến Chương gia. Ngày thứ hai, tụng từ của Chương giavừa trình lên, nhiều lần, cảTrạng Sưở trên công đường cũng không thể cãi lại, phủ doãn liền đưa ra phán quyết: khối đấtthuộc về sở hữu của Chương gia, nhưng phải trả lại ngàn lượng vàng năm đó đã mượn của Lưu gia! Phán quyết hôm đó vừa ra, Chương gia liền đem ngân lượng đã sớm chuẩn bị tốt trả lại, sau đó phi thường cao hứng, ở trước cửa phủ đốt pháo ăn mừng, trong nhà cũng mở yến hội tiếp đãi. Từ khi án kiện này chấm dứt, toàn bộ Miên Cẩm thành đều đối với việc nàybàn tán say sưa, một người trẻ tuổi chỉ mới hai mươi, đã toàn thắng cái gọi là “Thiên hạ đệ nhất” lão trạng sưLý Lương kia, làm cho lão nhânkiêu ngạo nửa đời đó phải chịu năm mươi bản tử cùng bồi thường một số tiền lớn chưa nói, còn khiến thanh danh của lão lúc tuổi già đều mất hết.

Trong những ngày này, cái tênPhương Lâmchưa từng nghe thấy, thanh danh lại bắt đầu lan truyền khắp nơi.

Kỳ thật án tử này rất đơn giản, Đường Phi nhìn chứng từ ký kết khối đất của Chương Lưu hai nhà năm đó, phát hiện Chương gia không có ghi rõ là đã bán hay cầm cố. Dựa theo [ Hoàng Diệp luật · hộ luật · Điền trạch ] quy định vềviệc cầm cố ruộng đất “Nếu như trên khế ước không ghi rõ đã bán hoặc không định ra thời hạn hết hiệu lực cầm cố, thì có thể lấy lại; Nếu người bán không có khả năng mua lại, người sở hữu cầm cố có thể đưa ra mức giá để bán lại cho người khác, lập khế ước mua bán; Nếu người bán có thể mua lại, đồng thời đưa ra giấy chứng nhận sở hữu tài sản, thì người sở hữu cầm cố phải bán trả lại theo giá gốc.” Nói cách khác, cầm cố có thể không ước định kỳ hạn lấy lại, chỉ cho đến khi người bán tuyên bố vô lực mua lại, mà nguyện ý bán đi, thì người khác mới có quyền sở hữu. Y theo quy định này, ngườiChương gia khai ra bằng chứng sở hữu khối đất, dựa theo Hoàng Diệp luật tự động quy kết vào “chưa ước định thời hạn cầm cố”, chỉ cần Chương gia có thể trả lại giá gốc một ngàn lượng hoàng kim năm đó, quyền sở hữu khối đất này nhất định phải trả về choChương gia. Lấy tiền tài quyền thếChương gia hiện tại, một ngàn lượng hoàng kim vẫn có thể lấy ra. Như vậy đương nhiên, khối đất liền thuộc vềngườiChương gia. Án tử này cũng liền như vậy đã xong, một chút cũng không phức tạp.( zzz, mớ luật phía trên hại editor như ta bao nhiêu khổ sở, không đảm bảo đúng 100% bản gốc nhé :)) )

Đường Phi chỉ dùng hai canh giờ liền đem quy tắc điều lệ về sở hữu ruộng đất của Hoàng Diệp hiểu hết, sau đó trực tiếp chọn những cái hữu dụng viết ra, chỉ cần hai trang giấy Tuyên Thànhbình thường là xong. Cho dù Lý Lươngkia có viết thêm hai cuốn vô nghĩa, không có pháp lý chống đỡ, chỉ dựa vào võ mồm biện luận, căn bản không thắng được .

Đêm đó, cầm năm mươi lượng bạc, Đường Phi vui vẻ rạo rực nhìn năm khối ngân quang u ám, hắn rốt cục bước được bước đầu tiên trở về thời hiện đại!

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh mang theo tươi cười không có hảo ý,tiến đến bên ngườiĐường Phi, ánh mắt theo dõi độ congkhóe miệng của hắn, trầm giọng nói: “Thù lao của ta đâu?”

“Nga” Đường Phi từ trong lòng lấy ra hai mươi đồng tiền đưa cho Phượng Thần Anh, tươi cười sáng lạn: “Ta có hỏi qua, viết thư giùm chỉ cần năm văn tiền, tiền này cho ngươi tiêu vặt.” Một câu kia, Phượng Thần Anh lại nghe ra hương vị“Là bổn đại gia tâm tình tốt, thưởng cho ngươi”.

Phượng Thần Anh cầm lấy mấy đồng tiền dở khóc dở cười, hắn chưa cùng Đường Phi nói rõ muốn bao nhiêu, hắn hoàn toàn là nhất thời muốn trêu đùa. Nhưng là, hắn thật sự không thể tưởng tượng được Đường Phi lại keo kiệt như vậy! Năm văn tiền? Đủ cho hắn mua một cái bánh bao tổ yến sao?!(bánh bao tổ yến @@)

---------------

Lời tác giả: Chương này hai người rốt cục có một chút tiến triển ~ Chương tiếp theo một diễn viên nam tối trọng yếu sẽ xuất hiện ~ các tình yêu kính thỉnh chờ đợi!

## 12. Chương 12: Tịch Này Là Hà Tịch…

Từ sau khi giúpChương Lưu hai nhà phân quyền sở hữu, danh tiếng của Đường Phi ở Hoàng Diệp quốc dần dần lan truyền ra. Nhưng muốn tìm đến hắn lại không phải dễ dàng như vậy, phải đến Phúc Lâm tửu lâu [ chính là cái tửu lâu Đường Phi lần đầu tiên đến ], tìm được một cái lão nhânlưng còng mặc hắc y [ là một lão nhân tạp dịch ởPhượng Tê Các ], sau đó để cho hắn truyền lời, nếu đưa ra mức giá phù hợp tâm ý hắn, vậy thì hắn sẽ tự mình tìm tới cửa viết tụng từcho ngươi.

Đường Phi giúpngười lên công đườngmức giá tối thiểu là -- mười lượng bạc, thấp hơn mười lượng bạc một mực không tiếp.

Tuy rằng quy củ của Đường Phi có chút cổ quái, cũng rất ngạo mạn, giá thậm chí cao thái quá, nhưng người tìm đến hắn vẫn không hề thiếu, ai kêu hắn đánh trận đầu đã liền thắng “Thiên hạ đệ nhất Trạng Sư” Lý Lương!

Đương nhiên, những người tìm đến Đường Phi, bình thường đều là vài phú quý nhân rảnh rỗi ở đô thành, nhàn cư vi bất thiện, cho nên đôi khi dẫn tới phiền toái, chọc tới không người kiện lên quan phủ. Mà bọn họ có phiền toái, liền đại biểu cho Đường Phi sinh ý tìm tới cửa .

Ngắn ngủi trong vòng mười ngày, Đường Phi liền tiếp bảy án kiện, hơn nữa mỗi lần đều tất thắng, kiếm thêm một trăm hai mươi lượng. Cộng thêm một lần củaChương gia kia, Đường Phi đã kiếm được một trăm bảy mươi lượng.

Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ khoảng hai tháng là có thể trở về. Đường Phi nhìn một đống bạc nén trước mặt, cõi lòng tràn đầy hy vọng.

“Lão gia!” Ưu nhi đang luôn đứng nhìn Đường Phi, cảm giác được hơi thở của Phượng Thần Anh liềnnhanh chóngthu liễm tâm thần, thời điểm hắn bước vào cửa liền quỳ xuống vấn an.

“Đứng lên đi.” Phượng Thần Anh vung tay lên, Ưu nhi thức thời đứng dậy lui ra.

Tuy rằng không cam lòng, nhưng Ưu nhi không có đảm lượccãi lại Phượng Thần Anh, lại càng không dám ở trước mặt hắn để lộ ra một chút tâm tư của mình đối với Đường Phi. Từ sau sự kiện son môi lần trước, Ưu nhi biết Phượng Thần Anh đã đối với hắn động sát ý. Không phải bởi vì hắn đối với Đường Phi động tình, mà là hắn đối với Phượng Thần Anh nổi lên tâm ý lừa gạt. Lừa gạt chủ nhân, thường thường là bắt đầu cho việc phản bội.

Phượng Thần Anh đi đến phía sauĐường Phi, một tay hoàn trụ thắt lưnghắn, dán vào vành tai nhẹ giọng nói: “Vừa buôn bán đã lời nhiều ngân lượngnhư vậy, ta lúc trước thật đúng là xem nhẹ ngươi.”

Đường Phi nhẹ nhàng tránh ra, thoát ly ôm ấp của hắn, sau đó đi đến bên cạnh bàn tròn ngồi xuống, cũng tùy ý đem bạc thu lại.

“Đây mà cũng gọi là nhiều? Ta trước kia giúp một phú bà đánh đơn ly hôn lên tòaán cũng có thể kiếm luôn một ngàn lượng, tốc độ hiện tại đã là rất chậm.” Đường Phi rót một ly trà, mục đích muốn tự uống, không có nửa điểm ý tứ muốn rót cho Phượng Thần Anh một ly.

Phượng Thần Anh nghe không hiểu lời Đường Phi nói, cũng không hứng thú hỏi. Đi thẳng đến bên người Đường Phi ngồi xuống, tự mình động thủ rót một ly trà, uống một ngụm sau đó nhíu mày: “Đây là nước? Hay là nước lạnh!”

Đường Phi mắt trắng dã liếc Phượng Thần Anh một cái, vẻ mặt ghét bỏ, lạnh lùng nói: “Ta chưa từng nói qua đây là trà, càng không nghĩ qua muốn mời ngươi uống. Ngươi chưa xin phép đã tự uống, ta còn chưa nói ngươi da mặt dày, ngươi ngược lại còn ghét bỏ nó?” Nói xong liền đoạt lấy cái chén của Phượng Thần Anh, tính đem nước đổ lại.

“Uy !” Phượng Thần Anh nhanh chóng đoạt lấy, bất mãn nói: “Ta cũng chưa nói không uống.”

“Hứ” Đường Phi phấttay nói: “Hoàng đế cũng chưa khó hầu hạ như ngươi!”

Phượng Thần Anh nghe được hắn nói những lời này, tiến đến bên người hắn vẻ mặt bỡn cợt hỏi: “Ngươi như thế nào biết? Ngươi từng“hầu hạ” qua hoàng đế?”

Đường Phi dùng lực nhẫn nại siêu cường,mới nhịn xuống không đem tách nước kia hắt vào mặt hắn, cắn răng phun ra một chữ: “Cút!”

Phượng Thần Anh đối với thái độ của Đường Phi không giận mà cười, ngã vào trên người hắn cười nói: “Ha ha ha ha, đường đường là một đại Trạng Sư cư nhiên cũng có thời điểm nói không lại, là ta quá lợi hại hay là ngươi chỉ có hư danh?”

Đường Phi không nhịn nổi nữa, tách nước trong tay hắt ra ngoài.

“Ha ha ha ha, thẹn quá thành giận!” Phượng Thần Anh thân thủ nhanh nhẹn, chén nước kia hoàn toàn cống hiến cho sàn, sau khi tránh xong còn không quên giễu cợt Đường Phi: “Ta còn nghĩ ngươi thật sự lì lợm chứ!” Trước kia hắn đã làm rất nhiều chuyện ý đồ chọc giận Đường Phi, đáng tiếc, Đường Phi ngườinày thật sự là quá khó đối phó, những sự tình Phượng Thần Anh đã làm đều giống như một quyền đánh vào tấm chăn bông, với hắn mà nói hoàn toàn không có chút tác dụng. Hiện tại Đường Phi cư nhiên bị hắn chọc giận đến xù lông, Phượng Thần Anh đương nhiên có cảm giác rất thành tựu !

Đường Phi khóe mắt khẽ nhăn, thầm mắng: quỷ ngây thơ! Vung tay áo, mặt không chút thay đổi tiêu sái vào phòng ngủ.

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh vẫn còn cười, hướng về phía sau lưng Đường Phi nói: “Ngày mai ngươi còn có đi Âu Dương phủ hay không? Hắn thế nhưng ra giá một trăm lượng bạc mời ngươi.”

Đường Phi thoáng dừng lại, Âu Dương phủ sao?......“Đi.”

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm, khóe miệng còn mang theo tiếu ý, bất quá không còn thuần túy như vừa rồi, ngữ khí mang theo trào phúng nói: “Ngươi vì tiền thật đúng là hạng người nào cũng đều giúp.”

Âu Dương phủ Âu Dương Hoài, đệ nhất phú nhân củaHoàng Diệp. Trưởng tử của hắn Âu Dương Hoa Vinh cường bạo dân nữ, bọn họ quen dùng thủ pháp chính là dùng tiền chặn miệng gia đình người kia, nhưng nàng nọđều rất cứng đầu, đem năm trăm lượng ngân phiếu đưa trở về, sau đó đem Âu Dương Hoa Vinh cáo trạng lên nha môn.

Đường Phi nghe vậy quay đầu, khóe miệng mang theo châm biếm, nói: “Ta, Đường Phi, làm việc chỉ luôn luôn nhìn tiền, ngươi hẳn đã sớm biết?” Hắn trừ bỏ án kiện của Chương gia, còn lại những vụ án khác đâu phải đều là thiện nam tín nữ? Mới đây còn có một người chuyên sưu tầm đồ cổnhờ có Đường Phi hỗ trợ, cường đoạt một miếng bảo ngọc lưu truyền từng đời của một vị lão nhân đã ngoại bát tuần (80 tuổi), cuối cùng lão nhânđó bị chọc tức giận mà chết, chuyện này Phượng Thần Anh hẳn là biết đến. Bản tính hắn như thế nào, Đường Phi nghĩ Phượng Thần Anh phải có chút hiểu biết.

Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, nói: “Ta tưởng đến ngươi sẽ không đi giúp Âu Dương gia. Dù sao nữ tử bị cường bạo kia chỉ mới mười sáu tuổi, đang yên lành lại bị người khác hủy hoại.”

Đường Phi xoay người, liếc mắt một cái nhìn Phượng Thần Anh thật sâu, lạnh lùng nói: “Cùng ta có quan hệ gì đâu?” Hắn vốn không thuộc về thế giới này, ngườinơi này gặp bất công cùng cực khổ như thế nào cùng hắn có quan hệ gì? Nữ nhân kia có lẽ thực đáng thương, Đường Phi cũng sẽ dùng chút lương tâm còn sót lại mà đồng tình thổn thức một hai câu, nhưng cũng chỉ là đồng tình mà thôi, sau đó hắn vẫn sẽ vì một trăm lượng bạc kia mà hủy diệt cả đờicủa nàng. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, cách sinh tồn cơ bản nhấtcủa thế giới này. Hắn chỉ cần kiếm đủ bạc, làm cho pháp sư kia đem hắn đưa về thế giới của chính mình, vậy là đã đủ.

Phượng Thần Anh ánh mắt chợt lạnh, tiếu ý bên khóe miệng biến thành khinh thường, nói: “Đúng vậy, cùng ngươi không quan hệ.” Nói xong, liền không hề liếc mắt xem Đường Phi một cái, lập tức rời đi. Chỉ là hắn nghĩ đến trong lòng Đường Phi còn có thể tồn tại một chút thiện tâm, nhưng xem ra là đã đánh giá cao hắn. Vốn trải qua mấy ngày ở chung, Phượng Thần Anh còn có điểm thưởng thức tính cáchĐường Phi, nghĩ trong tương lai có nên hay không chừa cho hắn một con đường sống. Đáng tiếc, người như vậy, căn bản không đáng để hắn thủ hạ lưu tình !

Từ Âu Dương phủ đi ra, Đường Phi vẫn không yên lòng, Ưu nhi gắt gao đi theo phía sau hắn, mắt tràn đầy lo lắng cùng khó hiểu. Hôm nay Phượng Thần Anh không đi cùng Đường Phi đến. Cho nên Đường Phi cùngÂu Dương Hoài nói chuyện, Ưu nhi không có nghe thấy, bọn họ vào thư phòng, hắn không thể theo vào.

Ưu nhi không rõ Phương Lâmvì cái gì muốn giúpbọn cầm thúnhư vậy, chẳng lẽ thật là vì tiền? Hắn cho tới bây giờ cũng không tin tưởng,Phương Lâmcư nhiên lại là một kẻ vì tiền có thể không để ý đến luân lý đạo đức làm người,Phương Lâmnhất định là có nỗi khổgì mới không thể không làm như vậy.

Lại đi vào Phúc Lâm tửu lâu, Đường Phi thực thích nơi này, bởi vì địa phương xà long hỗn tạp, có thể nghe được rất nhiều tin tứchữu dụng. Đường Phi xem như là khách quen ở đây, mỗi lần tới, tiểu nhị đều dẫn hắn tới vị trí ngồi gần lan can, vị trí này thực tiện lợi cho hắn quan sát mọingười, đồng thời cũng có thể ẩn nấp bản thân rất tốt.

Đường Phi ngồi xuống, không ngoài dự kiến nghe được án tửlần này của Âu Dương phủ. Thuận tay tiếp nhận chén trà Ưu nhi rót cho hắn, Đường Phi căng tai lắng nghe.

“Ta xem a, lần này Âu Dương lão gia khó bảo đảm được nhi tử của hắn!”

“Nói như thế nào? Ngươi nói mau nghe một chút!”

“Hắc, phủ doãn đại nhânnơi này hai ngày trước đã cáo lão hồi hương, người mới tới kia nghe nói thực tuổi trẻ, mới hai mươi lăm, là quan tiền nhiệm tiến cử, hơn nữa vị đại nhânmới tới này có tiếng là thiết diện vô tư, nghe nói ba năm trước đây,vụ án giết người của Cận tướng quân kia, cũng là kinh qua tay hắn thẩm tra, mặc kệ ngươi là quân công hiển hách,hay là tướng môn thế gia, lệnh hành quyết xử trảm vẫn lập tức ban ra, không một chút do dự!”

“Chẳng lẽ hắn chính là vị phủ doãn Thiên phủ Nguyễn Chiếu Thiên?!”

“Chính là hắn! Nghe nói bình sinh hận nhất hắn chính là bọn giết người cướp của, hãm hại dân nữ, Âu Dương đại công tử kia, xem ra là dữ nhiều lành ít!”

“Nhưng không phải nói Phương đại trạng sư đã tiếp nhận ủy thác của Âu Dương gia rồi sao?”

“Trạng Sư? Hừ, vô dụng, không chừng đến lúc đó Nguyễn đại nhânkia cả hắn cũng tống giam!”

Đường Phi nhìn những lá trà trôi nổi bên trong chén, mắt không gợn sóng.

“Công tử......” Ưu nhi lo lắng kêu lên.

Đường Phi đối hắn mỉm cười, an ủi nói: “Không có việc gì, ta chưa bao giờ thất bại.”

“Ba vị khách quan, bên trong thỉnh!” Tiểu nhị tiếp khách ở cửa cao giọng kêu lên, cúi đầu khom lưng dẫn ba vị công tử đi vào.

Đường Phi lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, cả người liền chấn động, hắn là......

Ưu nhi nhận thấy được Đường Phi khác thường, cũng quay đầu nhìn xem. Ba nam tử đi vào kia, kẻ cầm đầu dáng người cao gầy, bộ dạng tú nhã, trên mặt mang theo mỉm cười thân thiết, cẩm y hoa phục nhã nhặn không lòe loẹt mà cũng không tầm thường, một cẩm phiến khảm bạc trong tay, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập khíquý tộc, từ trên xuống dưới đều là bộ dáng công tử thế gia! Bên phải hắn là một vị thiếu niên khoảng mười bốn tuổi xinh đẹp như tiên đồng, vóc dáng thon nhỏ thoạt nhìn có chút gầy yếu, nhưng biểu tình trên mặt lại vô cùnglạnh lùng, giống như xem mọi người đều là kẻ thù giết cha mình, hơn nữa hắn mặc một thân huyền y cùngvới một thanh trường kiếm trong tay, cả người toát ra khí chấtlãnh liệt, vô tình làm cho người ta nảy sinh một ít sợ hãi. Người bên trái mặc một thân nho bàolục sắc, một bộ dáng văn nhược thư sinh trói gà không chặt, màu da có chút tái nhợtbệnh trạng, trên mặt tươi cười nhẹ nhàng, lại mang theo một chút lạnh lùng xa cách, làm cho những người muốn thân cận hắn đều không dám lại gần.

Không thể nghi ngờ, chỉ cần nhìn mặt ngoài, ba nam nhânnày đều là thực xuất sắc. Nhưng Ưu nhi không rõ vì cái gì bộ dáng Đường Phi lại giống như nhìn thấy quỷ, chẳng lẽ công tử nhận thức bọn họ?

“Thần......” Đường Phi nỉ non một tiếng, sau đó trong khi Ưu nhi còn đang kinh ngạc liền đứng lên, nhằm vào phía sau thanh sam nam tử kia gắt gao ôm lấy hắn. Không chỉ là Ưu nhi, toàn bộ tửu lâu mọi người đều lặng im, giống như những bức tường đá chăm chút nhìn hai người bọn họ.

Thanh sam nam tử lẳng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc, đây là, chuyện gì vậy?

Thiếu niên giống như tiên đồng cùng đồng hành với hắn kia, ánh mắt lạnh lùng, trường kiếm trong tay đã muốn ra khỏi vỏ.

“Đợi đã,” Nam tử hoa phục kia vươn chiết phiến chặn lại tay cầm kiếm của hắn, thản nhiên nói: “Chờ xem tình hình.”

Thanh sam nam tử chau mày, trong lòng sát ý ẩn hiện. Mặc cho ai bị một nam nhânxa lạ ôm vào trong ngực cũng đều muốn giết người?! Đang lúc hắn muốn đem nam nhâncòn đang ôm hắn đẩy ra ngoài, lại nghe hắn nói một câu: “Ta, thích ngươi......”

Thanh âm bi thiết, thậm chí là ai oán, mang theo thật sâu thống khổ cùng áy náy. Cái duy nhất không có, lại chính là cái cần có nhất khi tỏ tình – yêu thương.

“Vị công tử này,” Thanh sam nam tử buông ý định đẩy hắn ra, châm chước nói: “Ta nghĩ ngươi nhận sai người.” Không phải nhận sai người còn có thể là cái gì? Hắn căn bản không có gặp qua nam nhân ôm hắn nói thích hắn này, trừ bỏ nhận sai người, hắn thật sự không nghĩ ra được còn có thể lànguyên nhân gì.

Không phải thanh âm mà bản thân quen thuộc! Đường Phi chấn động, thanh âm Trần Thầnlà ôn nhu, có thể làm ấm lòng người. Nhưng thanh âm nam nhân lại rất lạnh lùng xa cách, cùngTrần Thần không giống nhau.

Đường Phi chậm rãi buông tay ra, ánh mắt mê ly dần dần tỉnh táo, nơi này không phải là thế kỷ hai mươi mốt, Trần Thần sẽ không xuất hiện ở đây. Người này, không phải Trần Thần.

“Thực xin lỗi......” Đường Phi nhìn thanh sam nam tửtrước mắt, một đầu tóc dài được buộc lại, chiều cao cùng khuôn mặt đều tương tựTrần Thần. Nhưng thanh âm thì không giống, còn có, bên phải mí mắt Trần Thần có một nốt ruồi, nhưng người này không có.

Hai người bọn họ bộ dạng rất giống nhau, nhưng hắn, không phải là Trần Thần......

Đường Phi có chút lảo đảo lui về phía sau một bước, Ưu nhi lập tức tiến lên đỡ hắn, lo lắng kêu: “Công tử! Ngài làm sao vậy? Không cần dọa Ưu nhi!” Trong lòng kinh nghi bất định: Công tử như thế nào lại đi ôm một nam nhânxa lạ?!

“Vị công tử này?” Thanh sam nam tử tiến lên một bước, thân thiết nhìn Đường Phi nói: “Ngươi có khỏe không?”

Đường Phi ngẩng đầu nhìn hắn, sắc mặt tái nhợt, lúc này hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh.

“Thật có lỗi, dọa đến ngươi.” Đường Phi nhìn hắn nói: “Ta chỉ là, nhận sai người......”

“Không quan hệ,” Thanh sam nam tử cười nói: “Ta biết ngươi không phải cố ý.”

“Vị công tử đây,” Lúc này, vị cẩm y công tử kia đánh gãy hai người bọn họ: “Hẹn trước cũng không bằng hữu duyên, không bằng chúng ta tìm một nhã gian ngồi xuống tán gẫu, như thế nào?”

Đường Phi lúc này mới phát hiện ra mọi người trong tửu lâu đang nhìn bọn họ xem kịch vui, cũng không để ý tới Ưu nhi đang ám chỉ cho hắn phải rời đi, nói: “Cung kính không bằng tuân mệnh.” Hắn tới nơi này cũng có đã hơn hai tháng, ngạn ngữ vẫn là học không ít.

Đoàn người được tiểu nhị dẫn tới một nhã giantrên lầu.

Đợi tất cả ngồi xuống, cẩm y công tử nhìn thoáng qua tầm mắt của Đường Phi vẫn đang dừng lại ở trên người nào đó, ho nhẹ một tiếng nói: “Tại hạ Liễu Nghị, không biết vị công tử này cao tính đại danh?”

Đường Phi ngẩn ra, hiểu được chính mình đã thất lễ, xấu hổ thu hồi tầm mắt, tự giới thiệu: “Tại hạ là Đường Phi, vừa rồi, là tiểu đệ thất lễ.” Ưu nhi sửng sốt, nghĩ nghĩ một chút liền hiểu được, công tử đại khái là sợ người khác biết được thân phận chân thật của hắn,mới đưa ra một cái tên giả.

“Đường công tử không cần tự trách.” Liễu Nghị cười nhẹ, mắt nhìn Hà Tịch nói: “Hà Tịch cũng không có ý tứ trách ngươi phải không?”

Hà Tịch? Đường Phi nhìn về phía Hà Tịch, Hà Tịch nhìn thẳng hắn, cười nói: “Tại hạ Hà Tịch, vị này là Thuần Vu Quyết.”

Thuần Vu Quyết nghe được Hà Tịch tự chủ trương giới thiệu hắn, hừ lạnh một tiếng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.

“Thất lễ, tiểu đệ này của ta tính tình không tốt lắm, bất quá tâm địa của hắn so với bất cứ ai khác đều thiện lương hơn.” Liễu Nghị mỉm cười vươn cẩm phiến, nhẹ nhàng gõ lên đầu Thuần Vu Quyết, ngữ khí đều tràn đầy sủng ái.

“Sách!” Thuần Vu Quyết gương mặt lạnh lung tránh đi Liễu Nghị, trong mắt tràn đầy lửa giận.

“Ha ha, ngươi thật sự là không đáng yêu.” Liễu Nghị mím môi cười khẽ, lại hướng Thuần Vu Quyết nháy mắt một cái.

Đường Phi không khỏi bật cười, tuổi còn nhỏ đã có một bộ mặt băng sơn, lớn lên sẽ còn như thế nào?

“Đường huynh,” Hà Tịch ở một bên bỗng nhiên mở miệng: “Thứ tiểu đệ đường đột hỏi một câu, ngươi có phải đang tìm người?”

Ưu nhi ngồi ở bên người Đường Phi cảnh giác nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, Hà Tịch làm bộ như không biết.

Đường Phi sửng sốt, nói: “Sao lại nói vậy?”

Hà Tịch lại cười khẽ, nói: “Bởi vì vừa rồi Đường huynh nghĩ lầm ta là người ngươi muốn tìm, cho nên ta nghĩ Đường huynh có phải hay không đang tìm người?”

Đường Phi liếc mắt nhìn Hà Tịch một cáithật sâu, càng xác định Trần Thầncùng hắn một chút cũng không giống nhau, Trần Thần khí chất ôn nhu, là ánh mặt trời ấm áp. Mà Hà Tịch, làm cho người ta cảm giác rất thanh lãnh, thậm chí ngay cả tươi cười cũng vẫn khiến cho người khác có cảm giác xa cách ngàn dặm.

“Phải, ta là đang tìm người......” Đường Phi thản nhiên nói, người hắn muốn tìm ở trăm ngàn năm sau, cho nên hắn mới liều lĩnh bất chấp mọi thứ trở về tìm hắn.

“Nga ? Người Đường huynh muốn tìm có lẽ tại hạ có thể giúp được ngươi, ta lớn lên ở Miên Cẩm, quen biết rộng rãi, tìm mộtngười với ta mà nói không phải việc khó.” Liễu Nghị nghe được Đường Phi muốn tìm người, liền nhiệt tình mở miệng nói giúp hắn.

“Cám ơn hảo ý Liễu huynh, bất quá,” Đường Phi hạ ánh mắt, nhẹ giọng nói: “Là ta đem hắn đánh mất, ta sẽ tự mình trở về tìm......”

Hà Tịch sửng sốt, nhìn Đường Phi nhất thời không nói chuyện. Người kêu “Thần” kia đến tột cùng là ai?

Đường Phi cự tuyệt Liễu Nghị xong, tịch gian cũng yên tĩnh đi nhiều, chỉ là ngẫu nhiên Liễu Nghịlại true ghẹo tiểu tử mặt than Thuần Vu Quyết kia, mà Thuần Vu Quyết từ đầu đến cuối chỉ kiên trì đáp lại hắn một bộ mặtbăng sơn.

Cáo biệt bọn người Hà Tịch, Đường Phi dẫn Ưu nhi trở về Phượng Tê Các, sau đó đem chính mình nhốt ở trong phòng không còn bước ra. Hà Tịch xuất hiện, đối với hắn là đả kích rất lớn, hắn vẫn khắc chế chính mình không cần nhìn mặtHà Tịch. Nhưng càng là như vậy, Đường Phi càng thống khổ, tưởng niệm đối với Trần Thầnlại càng mạnh liệt.

Trong đầu lại hiện ra khuôn mặt Hà Tịch kia, cùngvới Trần Thầntrong trí nhớ dần dần chồng chéo lên nhau, giống, lại như không giống. Đường Phi đem thống khổ của mình toàn bộ giấu vào trong giấc ngủ, đây là phương thứctự ngã bảo hộ của hắn, tựa hồ như vậy sẽ có thể trốn tránh hết thảy mọi sự thật không muốn đối mặt, để có cảm giác như khi tỉnh lại tất cả mọi chuyện đều chưa thay đổi, cái gì mà linh hồn xuất khiếu, chỉ là một giấc mộng hoang đường vô căn cứ với hắn mà thôi.

Ưu nhi quỳ gối trước mặt Phượng Thần Anh, đem chuyện đã xảy ra hôm nay không có nửa điểm lừa gạt, báo cáo cho hắn.

“Hà Tịch?” Phượng Thần Anh lạnh lùng nhớ kỹ tên này, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm, Đường Phi nhận thức hắn?“Ngươi xác định kẻ kêu Liễu Nghịkia, chính là Tần Nghị? Thái tử Hoàng Diệp?”

“Dạ, nô tài xác định, nô tài ba năm trước đây ở thời điểm thái tử tế thiên,có nhìn qua hắn một cái, tuyệt đối không sai. Chỉ là Thuần Vu Quyếtkia, nô tài không biết chi tiết về hắn.” Ưu nhi cung kính nói.

“Không còn chuyện của ngươi, nhớ kỹ canh chừng hắn. Đi xuống đi.” Phượng Thần Anh phất tay phái Ưu nhi rời đi.

“Dạ, nô tài cáo lui.” Ưu nhi đứng dậy, rút lui ra cửa.

Nguyên lai ngày đó người khiến Đường Phi thất hồn lạc phách là Hà Tịch, đệ nhất mưu sĩ bên người Tần Nghị. Về phần Thuần Vu Quyếtkia, hẳn là tiểu miêu mà Tần Nghịở hai năm trước kia nhặt mang về? Thân sinh đệ đệ của Lang Hiên thái tử phi! Phượng Thần Anh giương lên một tươi cườilãnh khốc, trò chơi này rất thú vị.

Hoàng Diệp, thái tử phủ.

“Hà Tịch, ngươi xác định Đường Phi kia là Phương Lâm, nam sủng của Phượng Thần AnhPhượng Tê Các?” Tần Nghị thấp giọng hỏi.

“Không sai, thuộc hạ cùng Chương gia có chút giao tình, khi bọn họ vướng án kiện kia hy vọng thuộc hạ có thể giúp họ nghĩ chút biện pháp. Thời điểm Đường Phi đến Chương phủ, thuộc hạ liền tránh ở chỗ tối, tận mắt thấy hắn đi cùng Phượng Thần Anh, khi đó hắn nói chính mình là Phương Lâm.” Hà Tịch nhíu mày lại chậm rãi nói.

“Nhưng Đường Phi này bộ dạng anh vĩ dương cương, thấy thế nào cũng không giống như là đám nam sủngmảnh mai như nữ tử, huống hồ Phượng Thần Anh kia có tiếng thích mỹ nhân, có thể hay không hắn cố ý diễn kịch để ngoại nhan xem? Dù sao Đường Phi hiện tại cũng là trạng sư danh tiếng rất lớn.” Tần Nghị nói, diện mạo cùng dáng người Đường Phi thật sự rất khó làm cho người ta nghĩ đến phương diện nam sủng kia.

“Cho nên chúng ta cũng chỉ có thể án binh bất động, nhìn xem Đường Phi kia tiếp cận chúng ta đến tột cùng có mục đích gì.” Hà Tịch nói, không biết vì sao hắn bỗng nhiên nhớ tới Đường Phi ôm hắn, nói một câu “Ta thích ngươi”kia, còn có chuyện hắn muốn tìm người, chẳng lẽ đều là diễn trò lừa bọn họ? Nhưng là, Hà Tịch có chút không tin tưởng, dù sao Đường Phi làm cho người ta có cảm giác thực chân thành, ít nhất, đối với hắn là thực chân thành, cái này có khả năng là giả sao?

---------------

## 13. Chương 13: Bằng Hữu

Âu Dương phủ.

Âu Dương Hoài đem tư liệu đã phái người dò thám sưu tập được đều giao vào tay Đường Phi, tuy rằng mọi việc đều theo lời Đường Phi đi làm, nhưng hiện tại hắn thật có điểm không rõ, Đường Phi muốn gia thế bối cảnh nữ tử kia làm cái gì?

Đường Phi nhìn nhìn tư liệu trong tay, sau đó đối Âu Dương Hoài chắp tay, thản nhiên nói: “Âu Dương lão gia xin yên tâm, ngày lệnh công tử hội thẩm là ngày hắn ra tù.”

Âu Dương Hoài chấn động, Đường Phi trên mặt tuy rằng không có biểu tìnhgì, nhưng trong giọng nói lại tràn ngập tự tin, bộ dáng như là tuyệt đối không thua. Nhi tử của hắn phạm, chung quy là tội lớn, nếu nói không lo lắng chính là giả, nhưng Âu Dương Hoài hiện tại có thể làm được chính là toàn tâm toàn ý tin cậy Đường Phi.

“Lão phu ở đây đa tạ tiên sinh trước! Nếukhuyển tử lần này có thể bình yên vô sự, lão phu nhất định sẽ đưa hậu lễ đáp tạ đại ân đại đức tiên sinh!” Âu Dương Hoài đối với Đường Phi vái chào thật sâu.

Đường Phi nhíu mày nâng Âu Dương Hoàidậy, nói: “Âu Dương lão gia không cần như thế, tại hạ thu tiềncủa ngươi, tự nhiên sẽ làm tốt bổn phận của mình.”

Nghe được lời này, gần mấy ngày nay nhận hết đủ loại tình cảm ấm lạnh của nhiều người,Âu Dương Hoàivẫn là cảm động vái chào. Đường Phi thấy thế trong lòng hoảng hốt, nhanh chóng cáo từ ly khai Âu Dương phủ, hắn thật sự là không chịu nổi một lão nhânsáu mươi tuổi đối hắn thi hành đại lễ như vậy!

Ra khỏi Âu Dương phủ, Đường Phi lật lậttư liệu điều tra trong tay. Lần này hắn đi ra ngoài không có mang theo Ưu nhi, không thể rõ vìnguyên nhân gì, hắn chỉ là hôm nay muốn đi một mình. Đem Ưu nhi theo, khó bảo đảm hắn sẽ không đối Phượng Thần Anh nói những cái không nên nói. Ưu nhi mỗi ngày buổi tối đều phải rời đi Đông việntrước sau một canh giờ, có lẽ phải đi hội báo cùng Phượng Thần Anh hành tung một ngày của hắn đi? Hắn không phải ngốc tử, đương nhiên biết Ưu nhi là do Phượng Thần Anh phái tới giám thị hắn. Cũng có lẽ, là trong lòng ẩn ẩn chút chờ mong, muốn gặp được Hà Tịch kia, mới không đem theo Ưu nhi......

Xem ra là lão thiên gia đối với Đường Phi gần đây thật sự rất chiếu cố, cho nên nghe được điểm chờ mong trong lòng hắn. Đường Phi vừa đi đến chợ, Hà Tịch một thân thanh y từ phía trước liền đi tới, hơn nữa hắn cũng giống như Đường Phi, lẻ loi một mình.

Hà Tịch cũng thấy được Đường Phi, cho nên hắn dừng cước bộ, đứng trước mặt Đường Phi mỉm cười, nói: “Đường huynh, thật trùng hợp.”

Đường Phi lẳng lặng nhìn Hà Tịch, sau đó cũng cười, nói: “Thật sự là trùng hợp.”

Hai người ngẫu nhiên gặp nhau liền như vậy mà nhìn đối phương cười, sau đó ăn ý sóng vai đồng hành.

“Ngươi, nguyên bản muốn đi đâu?” Đường Phi đánh vỡ trầm mặc của hai người,thấp giọng hỏi. Hà Tịch vừa nãy đang đi hướng ngược với hắn, cho nên không có khả năng cùng hắn chung đường.

”Cũng không có chỗ nào muốn đi, ta gần đây trong phủ cảm thấy có chút buồn, muốn ra ngoài hít thở không khí, ai biết liền gặp được Đường huynh. Còn huynh, muốn đi đâu?” Hà Tịch cúi đầu nói, trên mặt lộ vẻ lạnh lùng,điềm đạm cười.

“Ta......” Đường Phi sửng sốt, đúng vậy, hắn vốn muốn đi tìm người hỏi chút sự việc, nhưng lại gặp Hà Tịch......

Hà Tịch ngẩng đầu nhìn vẻ mặtĐường Phi, lại nhìn lướt qua xấp giấy hắn cầm trên tay, nhân tiện nói: “Đường huynh nếu có việc gấp, cứ đi làmtrước đi.”

Không muốn cùng Hà Tịch chia tay như vậy, Đường Phi vội nói: “Ta cũng không có chỗ nào muốn đi, tùy tiện dạo chơi.”

Hà Tịch kinh ngạc nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, cũng không nói gì nữa, tiếp tục cùng Đường Phi ở trên đường cái vô mục đích bước đi.

Tuy rằng một đường không nói chuyện, Đường Phi cũng rất thích cảm giácnhư vậy, trước kia thời điểm Trần Thầncùng hắn ở một chỗ cũng sẽ giống như hiện tại vậy, an tĩnh thuận theo, sẽ không huyên náo hoạt bát như bình thường. Mỗi lần như vậy. Đường Phi đều đã sinh ra một loại ảo giác, Trần Thần có thể ở bên hắn đến đầu bạc răng long.

“Ngươi trước kia cũng như vậy......” Bất tri bất giác, Đường Phi đem lời trong lòng nói ra. Sau khi nói xong mới phát hiện đối phương là Hà Tịch không phải hắn Trần Thần, vội vàng quay đầu nhìn về phía Hà Tịch, Hà Tịch tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn.

“Ách,” Đường Phi thoáng chốc có chút quẫn bách, ngượng ngùng nói: “Thực xin lỗi, ta không phải nói ngươi, ta là nói......”

“Ta biết, là ngườibộ dáng rất giống ta?” Hà Tịch nghiêng đầu đối Đường Phi cười, một nụ cười khả ái nói không nên lời.

Đường Phi lại là sửng sốt, trong lòng ấm áp, lộ ra một tươi cười ấm áp hiếm thấy: “Phải......”

Bị tươi cười này của Đường Phi lung lay, Hà Tịch ngẩn ra, có chút không được tự nhiên, điềm đạm cười nói: “Đáng tiếc, ta không phải hắn......”

“Đúng vậy......” Đường Phi có chút cô đơn nói: “Bất quá, ta sẽ không sẽ đem ngươi trở thành hắn, Hà Tịch là Hà Tịch, hắn là hắn.”

Hà Tịch quay đầu nhìn Đường Phi, Đường Phi trong mắt tinh lường, mang theo thật sâu tiếu ý nhìn hắn, chậm rãi nói: “Từ hôm nay trở đi, ngươi là bằng hữu của ta.”

Bởi vì là bằng hữu, cho nên hắn sẽ không đem hai người nhầm lẫn, cũng sẽ không có tình cảm lẫn lộn.

Đường Phi,người này làm việc tuy không có đạo đức phẩm đức tối thiểu, nhưng cũng sẽ không ti bỉ đến mức lấy người khác làm thế thân, để an ủi việc thiếu thốn tình cảm trong lòng chính mình.

Hà Tịch thật sâu nhìn Đường Phi, hai tròng mắt sâu thẳm nổi lên gợn sóngthản nhiên, sau đó cười nói: “Ta, Hà Tịch, từ hôm nay trở đi, sẽ trở thành bằng hữu của ngươi.”

“Như vậy, nếu chúng ta đã là bằng hữu, nếu có cần cái gì, cứ việc tới tìm ta hỗ trợ.” Hà Tịch đối Đường Phi nói.

Đường Phi nhìn nhìn giấytrong tay, sau đó khóe miệng cười tà, nói: “Mang ta đi tìm một người đi, ta không biết đường.” Khuyết điểm của việc không mang theo Ưu nhi xuất môn chính là, nhân sinh không quen biết, hắn rất khó tìm được địa phương muốn đi. Bất quá, hiện tại có Hà Tịch bằng hữu này, hắn sẽ không buồn.

Cùng Hà Tịch đi qua ngã tư đường náo nhiệt, cửa hàng hai bên cùngchào bán cái gì đó rực rỡ muôn màu, nếu là bình thường Đường Phi còn có thể tò mò dừng lại xem, nhưng hiện tại muốn đuổi kịp bộ pháp di chuyển rất nhanh của Hà Tịch kia đã rất khó, làm sao còn có thời gian hết nhìn đông tới nhìn tây? Hơn nữa ngạimất mặt, Đường Phi không thể kêu Hà Tịch đi chậm lại một chút, chỉ có thể kiên trì đuổi theo cước bộHà Tịch.

Đi đại khái nửa giờ, Hà Tịch rốt cục ngừng lại, sau đó xoay người đối Đường Phi vẫn đang gắt gao đi theo hắn nói: “Đến rồi, chính là nơi này, lương du điếm Hứa Kí.”

Bởi vì vừa rồi đi nhanh, Đường Phi xoa xoa mồ hôi trên mặt, hơi thở hổn hển, nhìn đến Hà Tịch trên mặt không có chút ửng hồng cũng không có một giọt mồ hôi, âm thầm nghĩ nguyên lai Hà Tịch này thoạt nhìn gầy teo nhỏ xíu, nhưng cũng không phải là người đơn giản! Xem ra cũng là võ lâm cao thủ trong truyền thuyết đi?

“Nga, cám ơn.” Đường Phi có chút lúng túng nói, sau đó vuốt vuốt mũi dẫn đầu đi vào.

Hà Tịch lén lút lộ ra một tươi cười tinh nghịch, cũng đi theo vào. Hắn vừa rồi là cố ý làm như vậy, chính là muốn thử một lần tiêu cục đại thiếu gia này có bao nhiêu năng lực, nhưng ai biết hắn một chút nội lực đều không có, đi nhiều đường thế này ngay cả thở cũng không ra hơi, xem ra hắn là luyện công phungoại gia. Bất quá, bộ dángkinh ngạc của hắn, rất khả ái!

Cửa hàng có một vị tiên sinh tuổi còn trẻ đang ngồi, lười biếng ngã vào trên mặtbàn: “cạch cạch cạch” dùng bàn tính tính toán sổ sách.

“Nhĩ hảo.” Đường Phi lễ phép tiến lên chào hắn.

Vị tiên sinh ở phòng thu chi nghe được có khách nhân tới cửa, cũng không chút nhiệt tình, thậm chí động cũng có động, giống như người chết hỏi: “Khách quan muốn mua cái gì? Ngươi chờ một chút đi, nhân viên cửa hàng đi đưa hàng tới con phố cách vách rồi.” Nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là sẽ không ra tiếp đón khách nhântới cửa.

Hà Tịch kỳ quái nhìn hắn liếc mắt một cái, làm như vậy sao có sinh ý? Đây rõ ràng là đuổikhách nhân a !

Nhưng thật ra Đường Phi không thèm để ý, cười cười, không chút để ý nói: “Tuy rằng vị hôn thê trong nhà gặp tai họa, Hứa chưởng quầy cũng không tất yếu ở chỗ này giống như người chết chứ? Có sinh ý tìm tới cửa cư nhiên không thèm tiếp?”

Vị tiên sinh ở phòng thu chikia nghe được Đường Phi nói những lời này, toàn thân chấn động mạnh, sau đó đứng dậy hung hăng nhìn chằm chằm Đường Phi: “Ngươi nói cái gì ? !”

“Ta nói cái gì, chưởng quầy không phải tối rõ ràng sao?” Đường Phi bên miệng lộ vẻ châm biếm, tươi cười ấm áp vừa rồi hắn đối với Hà Tịch chỉ là phù dung sớm nở tối tàn mà thôi. Hà Tịch nhìn Đường Phi như vậy, trầmmặc không lên tiếng, chỉ là trong mắt có chút ý tứ hàm xúc không rõ.

“Ngươi đến tột cùng là loại người nào! Vì cái gì biết chuyện này!” Hứa chưởng quầy chỉ vào Đường Phi trầm giọng quát, hắn cùng nữ nhi Viên gia hôn sự vừa mới định chưa đến nửa tháng, hơn nữa còn là bí mật định ra, trừ bỏ hai bên,người ngoài căn bản là không ai biết đến. Sau khi xảy rachuyện, vì sợ gièm pha, hai nhà bọn họ lại càng không dám nói ra! Nhà trailà sợ người khác gièm pha thê tử còn chưa thú đã bị cắm sừng, tuy rằng cái sừng này là bị người cưỡng gian đeo vào! Nhà gái là sợ vì những chuyện bê bối nàykhiến nhà trai ghét bỏ mà từ hôn, cho nên cũng khúm núm không dám đề cập tới.

“Ta là ai ngươi không cần phải biết, ngươi chỉ cần quản tốt vị hôn thê của ngươi là được.” Đường Phi trong mắt mang theo trào phúng nhìn Hứa chưởng quầy, Hứa chưởng quầytức giận toàn thân phát run, rõ ràng là đang muốn chê cười hắn!

“Nga, ta đã quên, vị hôn thê các hạ đã bị người khác xỏ xuyên qua, xem ra ngươi là đã chọn phải một người đàn bà dâm đãng ......” Đường Phi trong lời nói đã không phải châm chọc mà là cay nghiệt! Hà Tịch lại lắp bắp kinh hãi, ấn tượng của hắn đối với Đường Phi không tồi, Đường Phi có thể nói ra những lời như vậy thật đúng là việc hắn không ngờ tới.

“Ngươi nói hưu nói vượn!” Hứa chưởng quầy đã hoàn toàn bị Đường Phi làm mất đi lý trí, nhảy ra chỉ vào Đường Phi mắng to: “Mẹ ngươi mới là bị người khác xỏ qua! Mẹ nó, ta đã sớm thượng qua nàng! Chọn người đàn bà dâm đãng là Âu Dương Hoa Vinh mới đúng !”

Đường Phi đối với Hứa chưởng quầy bỗng nhiên tuôn ra ô ngôn uế ngữ không để ý,cũng chỉ chú trọng đến khí chất cùng công phu hàm dưỡng của chính mình. Chuyện mắng chửi người khác này hắn không phải chưa làm qua, ngược lại còn là thường xuyên làm. Bất quá, hắn mắng chửi người đều không mang theo từ ngữ thô tục, hơn nữa cử chỉ tao nhã giống như đang tham gia công tác hội nghị, phương thức như vậy mới có thể khiến đối thủ tức đến phát điên, nhờ vậy hắn mới bình tĩnh nắm chắc thắng lợi. Giống như Hứa chưởng quầyhiện tại, như một người đàn bà chanh chua chửi đổng, thật sự là mất thân phân, hắn, Đường Phi chưa bao giờ làm.

Bất quá, tin tức trọng yếu đã có trong tay, tiếp tụccùngnam nhânbỗng nhiên nổi điên này dây dưa nữa cũng không thỏa đáng.

Cho nên Đường Phi lạnh lùng đối với Hứa chưởng quầyđang chửi mắng nói: “Đã quấy rầy, cáo từ.” Sau đó lôi kéo Hà Tịch ly khai lương du điếm.

Đợi khi rời khỏi, đã đi ra thật xa, Hà Tịch mới nhịn không được lên tiếng nói với Đường Phi: “Ngươi, thật sự kêu là Đường Phi?”

Đường Phi chống lại ánh mắttham cứu của Hà Tịch, sau đó giương lên một nụ cười tự giễu cười, hỏi lại: “Ngươi nghĩ rằng ta là ai?”

Hà Tịch ngẩn ra, thu liễm tươi cườitrên mặt, trong mắt dẫn theo một chút phẫn nộ, trầm giọng nói: “Ngươi vừa rồi nói, chúng ta là bằng hữu, nguyên lai chỉ là ta đơn phương tình nguyện sao?”

Đường Phi cũng thu liễm tươi cười, bất quá hắn lại là vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn: “Nếu ta không xem ngươi là bằng hữu, sẽ không nói với ngươi ta gọi là Đường Phi.” Mà là -- Phương Lâm.

Hà Tịch lại ngẩn ra, hắn nhìn ra Đường Phi không phải là nói giỡn lại càng không phải muốn cãi lại, hắn là nghiêm túc. Nói như vậy, tin tình báo của hắn đã sai? Đường Phi mới là tên thật,Phương Lâm mới là giả?

“Thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi.” Hà Tịch gục đầu xuống, lông mày khẽ nhăn lại che đậy ánh mắt, nhưnglại không lấn át được áy náy cùng tự tráchtrong mắthắn.

Đường Phi tâm bỗng nhiên mềm nhũn, không tự giác vươn tay kéo giãn lông mày hắn ra, nhẹ giọng nói: “Ngươi không cần giải thích, thân phận của ta vốn rất khả nghi ......” Đường Phi tâm tư kín đáo, cái tênPhương LâmHà Tịch không có khả năng chưa từng nghe qua, có lẽ hắn còn xem qua thân thế lai lịch của mình cũng không chừng. Hôm nay Hà Tịch xuất hiện đều rất trùng hợp, hắn lại vừa vặn không mang theo bất luận kẻ nào liền gặp mình, không thể không làm cho người ta hoài nghi cái này căn bản không phải trùng hợp mà là, cố ý. Về phần vì cái gì muốn “ngẫu nhiên” gặphắn, Đường Phi không muốn biết, dù sao hắn ở thế giới này cũng không lâu, vô luận nơi này phát sinh chuyện tình gì đều cùng hắn không quan hệ.

Hà Tịch mặt đỏ lên không hiểu nguyên nhân, xoay đầu đi, lớn như vậy, chưa từng có ngườinào đối với hắn vô cùng thân thiết như thế......

Nhìn ra Hà Tịch không được tự nhiên, Đường Phi thu hồi tay, thái dương đã gần xuống núi, ánh hoàng hôn đem toàn bộ Miên Cẩm thành bao phủ vào một mảnh sắc vàng cam, làm cho người ta trong lòng ấm áp. Đường Phi đối hắn cười nhẹ, nói: “Ngươi giúp ta dẫn đường, vì tạ ơn ngươi, ta mời ngươi đi ăn cơm.”

Bàn tay ôn nhutrên trán bỗng nhiên biến mất, Hà Tịch cảm giác trong lòng có chút mất mát, nhẹ nhàng cười nói: “Vậy làm phiền Đường huynhtốn kém.”

Trở lại Phượng Tê Các, mặt trăng đã lên cao. Đường Phi không khỏi cảm khái thời gian trôi qua quá mau, bất quá, Đường Phi kìm lòng không được mỉm cười, có thể bởi vì đối tượng là Hà Tịch đi? Nhìn hắn một bộ dáng lạnh lùng xa cách, nhưng lại giốngTrần Thần hay nói nhiều, làm cho Đường Phi không tự kìm hãm được muốn cùng hắn tán gẫu lâu hơn một chút.

Một đường trở về Đông viện, trên mặt Đường Phi đều mang theo chút mỉm cười như có như không, khác với vẻ châm biếm cùng trào phúng thường thấy, đó là một nụ cười thảnh nhiên dễ làm cho người ta tâm động.

Cho nên, Phượng Thần Anh ở viện của Đường Phi đợi hắn gần một canh giờ, khi giương mắt nhìn lên liền thấynụ cười như vậy trên mặt Đường Phi.

Tâm thần vừa động, Phượng Thần Anh lập tức giận tái mặt, thấp giọng nói: “Đã trễ thế này, ngươi đi đâu.”

Đường Phi sửng sốt, ngẩng đầu lên thấy Phượng Thần Anh đang ở trên ghế nằm mà bình thường hắn vẫn hay ngồi hóng mát, vẻ mặt khó chịu nhìn hắn, trong mắt âm lãnh giống như một khối băng. Đường Phi rùng mình một cái, trong lòng nghi hoặc, hắn như thế nào lại đến nơi này?

Rất nhanh thu hồi tâm thần, Đường Phi chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua Ưu nhiđang cúi đầu không dám nhìn hắn, không chút để ý nói với Phượng Thần Anh: “Ta đi đâu khi nào thì cần thông báo với ngươi?” Nói xong, liền xoay người trở về phòng.

Phượng Thần Anh mạnh mẽ đứng dậy bắt lấy tay Đường Phi, đem hắn ôm vào trong lòng, mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm Đường Phito gan lớn mật kia.

Ưu nhi nhanh chóng quỳ xuống, hoảng sợ nói: “Thỉnh lão gia tha công tử một mạng!”

Đường Phi tay phảibị người khác bắt chéo ở sau lưng, bên hông bị Phượng Thần Anh gắt gao giam cầm, chỉ còn tay trái ở trước ngực hắn ngăn cản,đẩy ra một chút khoảng cách.

Đường Phi ngã đầu ra sau tận lực rời đi Phượng Thần Anh, ngoan thanh nói: “Ngươi lại phát thần kinh gì? Có bệnh thì kêu đại phu đến cấp cho ngươi chút dược, đừng ở trước mặt ta nổi điên!”

“Hừ !” Phượng Thần Anh giận cực phản cười, xoay người chế trụ tay của Đường Phi hận không thể đem nó xả xuống, đôimôi bám vào bên tai Đường Phi nói: “Ngươi đừng có quên, chủ nhânkhối thân thểnày, là thuộc về ta.”

Đường Phi cắn môi căm giận nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thấp giọng nói: “Ngươi cũng đừng quên, hiện tại là ta chi phối khối thân thểnày, ta tuyệt đối không thuộc về ngươi, ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể mệnh lệnh được ta!”

“Muốn hay không thử một lần?” Phượng Thần Anh hung hăng đem Đường Phi kéo vào trong lòng, cắn môi hắn thấp giọng nói: “Xem ta có thể chi phối ngươi hay không?!”

“Ngươi dám !” Đường Phi hiện tại bắt đầu có chút hoảng, hắn chọc giậnPhượng Thần Anh, nếu đối phương thật muốn dùng sức mạnh, hắn đúng là không nắm chắc có thể lật đổ hắn. Lấy thân thủ của mình, có thể đối phó được một võ lâm cao thủ sao?!

“Ngươi xem ta có dám hay không?” Phượng Thần Anh như là muốn xác minh năng lực chính mình, ở trên vành tai Đường Phi vô cùng khêu gợi liếm một chút.

Đường Phi giật mình một cái, toàn thân da gà đều nổi lên! Trước kia hắn thích dùng chiêu này nhất đểtán tỉnh nhóm mĩ nam, nhưng không có nghĩa là hắn thích bị nam nhân khác dùng chiêu tán tỉnh hắn!

“Lão gia, nô tài cầu ngài buông tha công tử đi!” Ưu nhi tuy rằng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng Phượng Thần Anh cùng Đường Phi sắc mặt cũng không tốt, hơn nữa Phượng Thần Anh lại có một bộ dáng muốn đem Đường Phi nuốt vào trong bụng làm cho hắn kinh hãi. Cũng bất chấp mạng nhỏ của mình, vẫn là cứu công tử quan trọng hơn!

Phượng Thần Anh đây mới phát hiện Ưu nhi vẫn còn bên cạnh, liền giương lên khóe miệng tà mị cười, nói: “Ngươi hảo hảo quỳ gối nơi nàycho ta, hảo hảo nghe một chút công tử nhà ngươi làm sao ở dưới thân ta kêu lên cầu xin tha thứ!”

Đường Phi trong lòng rùng mình, vừa mới bắt đầu giãy dụa đã bị Phượng Thần Anh ôm kéo vào trong phòng.

“Phượng Thần Anh ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám xằng bậy ta sẽ cho ngươi chết không được tử tế!” Đường Phi tay phải bị bẻ ra sau, khiến cơ thể đau quằn quại, chỉ có thể để mặc Phượng Thần Anh kéo dài tới phòng ngủ, một bên nói những lời uy hiếp vô dụng.

“Trước khi ngươi làm cho ta chết không được tử tế,ta sẽ cho ngươi dục tiên dục tử!” Phượng Thần Anh trên mặt mang theo tươi cười tà ác, một phen kéo dây cột tóccủa Đường Phi, tóc đen mềm mại bốn phía bay lên. Phượng Thần Anh đem Đường Phi đặt ở trên giường, chóp mũi ở trên mái tóc đen của hắn lưu luyến lướt đi, tóc Đường Phi phát ra mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái,làm cho hắn trong nháy mắt tâm huyễn thần mê.

“Phượng Thần Anh! Ngươi buông tay!” Đường Phi giãy dụa vặn vẹo thân thể, thấp giọng quát: “Ngươi xem rõ ràng, ta không phải Phương Lâm ! Ngươi không có quyền lợi đối với ta như vậy!”

“Hừ hừ,” Phượng Thần Anh quay đầu liếm hôn vành taiĐường Phi, khẽ cười nói: “Chỉ cần ngươi một ngày còn ở lại địa phương này, ta vẫn còn có quyền lợi đối với ngươi làm bất cứ chuyện gì. Đường Phi, cho tới nay chỉ có mình ngươi không rõ ràng tình trạng của mình.”

Đường Phi chấn động, hắn đã quên, nơi này không phải thế giới của hắn...... Nơi này là xã hội phân chia cấp bậc phong kiến cổ xưa, hắn vẫn nghĩ đến chỉ cần Phượng Thần Anh biết thân phận chân thật của hắn, nên cho một tôn trọng ngang nhau giống như thế kỷ hai mươi mốtvậy. Nguyên lai không phải, nơi này quyền lực là tối thượng, còn hắn lại không đủ khả năng!

Cảm giác được Đường Phi bỗng nhiên buông tha giãy dụa, nhận mệnh nằm ở dưới thânhắn, Phượng Thần Anh cười lạnh, xem ra rốt cục cũng hiểu được thân phận chính mình!

Buông lỏng việc kiềm chế tay Đường Phi, Phượng Thần Anh mang theo thắng lợi mỉm cười, cởi bỏ quần áoĐường Phi, từng kiện từng kiệnrơi xuống, làm càn hôn lên từng tấc từng tấc trên mặt trên môi trên người Đường Phi, tay kia thì ở trên da thịttrần trụi bóng loáng của hắn tùy ý xoa nắn chơi đùa.

Đường Phi vô lực nhắm mắt lại, cứ như vậy đi......

Ưu nhi quỳ gối ngoài phòng thấp giọng nức nở, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhìn bức tường thật dày kia, hắn cứu không được công tử......

--------------

## 14. Chương 14: Xung Đột

Phượng Thần Anh ở trên mi mắt Đường Phi hạ xuống một cái hôn, sau đó dọc theo mí mắt một đường đi xuống. Đường Phi vẫn nằmkhông nhúc nhích, tùy ý động tác của Phượng Thần Anh ở trên người hắn.

“Xem ra ngươi thật sự là biết điều hơn,” Phượng Thần Anh nắm lấycằm Đường Phi cười lạnh nói: “Ta đây sẽ không khách khí hưởng dụng ......” Dứt lời, Phượng Thần Anh cường ngạnh hôn trụ môi Đường Phi, dẫn theo chút ác ý bạo ngược cắn rách môi dưới của hắn, thẳng đến khi truyền đến vị máu tươi mới buông ra, sau đó lại tiếp tục xâm nhập côngphá “thành trì”. Lúc này hắn đã hoàn toàn buông tha kiềm chếvới Đường Phi, chỉ là đem cơ thểcường trángáp ở trên người hắn.

Đường Phi phút chốc mở to mắt – đợi chính là giờ khắc này! Đường Phi mạnh mẽcong đầu gối hung hăng đâm vào bụng Phượng Thần Anh!

“A!” Phượng Thần Anh thét lớn một tiếng, bụng mềm mại bỗng truyền đến đau nhức làm cho hắn không tự giác buông hai tay ra ôm lấy bụng, hắn còn chưa kịp phản ứng, Đường Phi đã nhanh tay rút ngân trâm trên đầu hắn đặt vào yết hầu, mạnh mẽ lật người ápphía trên y.

“Ngươi nghĩ rằng ta thật sự để người khác khi dễ như vậy?” Đường Phi khinh miệt giương lên khóe miệng, trong mắt lạnh như băng: “Dám khi dễ Đường Phita, xưa nay đều không có kết cục tốt.”

Bởi vì bụng đau đớn vẫn còn chưa dứt, Phượng Thần Anh nhíu mày chịu đựng cảm giác buồn nôn đang dâng lên, lạnh lùng quét qua ngân trâm sắcnhọn Đường Phi đang để ở yết hầu hắn, thanh âm lạnh lùng nói: “Đường Phi, ngươi dám.” Hắn thật không ngờ, Đường Phi cư nhiên lại làm bộ thuận theo, ở thời điểm hắn thả lỏng cảnh giác lại cho hắn một đòn chí mạng, nếu người bình thường nhận lấy một đòn này, nhất định trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu!

“Ngươi xem ta có dám hay không?” Đường Phi đem mũi nhọn ngân trâm trên yết hầu Phượng Thần Anh đè mạnh hơn, tận lực bỏ qua một điểm máu nhỏ rỉ ra khiến bản thân bắt đầu chóng mặt(hy vọng các bạn còn nhớ Phi Phi sợ máu), hung hăng nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh nói: “Hôm nay không phải ngươi chết thì chính là ta chết !”

“Hừ,” Phượng Thần Anh không chút nào để ý lạnh lùng cười, trong giọng nói mang theo sát ý: “Giết ta, ngươi cho là còn có thể rời đi nơi này?”

“Ta có ngươi đi theo lót đường, cũng rất đáng giá!” Đường Phi tàn nhẫn cười, dẫn ra một đôi môi vừa bị hôn cắn đến sưng đỏ,còn mang theo vài điểm máu tươi, cư nhiên tạo ra loại hương vịtuyệt diễm. Vài sợi tóc khẽ phất phới trước mặt Phượng Thần Anh, một loại mùi thơm ngát mê người lúc có lúc khôngxâm nhập chóp mũi, trêu chọc tâm lý hắn lại ngứa ngáy.

Phượng Thần Anh có chút ảo não, chính mình ở loại thời điểm này còn có thời gian suy nghĩmiên man, Đường Phi hiện tại là thật muốn giết hắn,hắn cư nhiên còn đối với ngườita cảm thấy “tính thú” như vậy!

“Nguyên lai ngươi muốn cùng ta tự sát a!” Phượng Thần Anh thu hồi lãnh sâm cùng sát ývừa rồi, thay đổi một bộ biểu tình bừng tỉnh đại ngộ nói: “Ngươi thích ta hẳn là nên sớm nóimột chút, chúng ta đi tìm một địa phương phong cảnh như tranh cùng chết, không phải sẽ đẹp hơn sao?”

Đường Phi ánh mắt lạnh lùng nhìn sắc mặtthay đổicủa Phượng Thần Anh, không mang theo một tia cảm tình nói: “Ngươi yên tâm, ta hiện tại cũng có thể cho ngươi chết rất mỹ cảm, dùng ngân trâm này thử phá rách động mạch của ngươi xem như thế nào? Hình ảnh máu tươi phun bắn lên nhất định sẽ rất đẹp.”

“Khụ khụ,” Phượng Thần Anh nghiêm trang nói: “Điều này sao có thể? Ta tuyệt đối không cho phép máu tươi dơ bẩn làm ô nhiễm sự xinh đẹpcủa ngươi, cho nên, chúng ta vẫn là nên đổi một kiểu chết khác đi!”

Thái dương Đường Phi gân xanh nổi lên, kẻ này đã chết đã đến nơi còn có thể nói đùa, chẳng lẽ hắn nghĩ ta thật không dám giết người sao?

Ngân trâm trong tay khẽ kéo một đường, lần này trên cổ Phượng Thần Anh sẽ không còn là một cái chấm đỏ, mà là một đạo tơ máu uốn lượn theo cổ nhỏ xuống vải lụa mỏng trên giường.

Tận lực làm cho lực chú ý của chính mình đặt ở trên đỉnh đầuPhượng Thần Anh, ổn định thanh âm nói: “Ta thích nhan sắcđỏ thẫm, dùng máu của ngươi là thích hợp nhất!”

“Phải không?” Phượng Thần Anh nở nụ cười khó hiểu, thanh âm có vẻ tâm trầm vô cùng: “Nếu ngươi đã nói thích, như vậy tùy tiện đi......”

Đường Phi còn chưa phản ứng xem lời Phượng Thần Anh nói là ý tứ gì, đối phương bỗng nhiên đưa cổ hướng tới cây ngân trâm kia!

“Ngươi điên rồi!” Đường Phi quát to một tiếng quăng đi ngân trâmtrong tay, đáng tiếc đã muộn một chút, cổ Phượng Thần Anh đã hoàn toàn bị rách một đường, máu tươi nhanh chóng chảy ra.

Đường Phi thất tha thất thểu đứng dậy thối lui về phía sau, đầu váng mắt hoa nhìn Phượng Thần Anh trên người đầy máu đang đứng lên, nhe răng cười đi từng bước mộttơi hắn.

Cảm giác chóng mặt mãnh liệt truyền đến, chóp mũi là mùi máu tươi quen thuộc truyền đếnkhiến người ta buồn nôn. Đường Phi theo bản năng muốn tránh xa màu đỏ tươi kia, bộ dáng Phượng Thần Anh ở trước mắt hắn đã dần mơ hồ, chỉ còn lại một màu hồng chói mắt.

Phượng Thần Anh cười lạnh nhìn Đường Phicước bộ phù phiếm, lá gan nhỏ như vậy còn muốn giết người? Chỉ sợ là cả một con gà cũng giết không được! Hắn chính là cược Đường Phi không dám giết hắn, cược Đường Phi không đủ ngoan!

Đi từng bước một tới gần Đường Phisắc mặt đang càng ngày càng tái nhợt, vừa muốn nói gì đó, đã thấy ngườitrước mắt bỗng nhiên ngã xuống!

Phượng Thần Anh sửng sốt, theo bản năng nâng tay tiếp được Đường Phi, cúi đầu liền thấy, hắn cư nhiên đã bất tỉnh?!

Ưu nhi ở ngay thời điểm Đường Phi hét lớn, cũng bất chấp mạng nhỏ của mình, kinh hoàng vọt vào, tình huống trước mắt thiếu chút nữa lại dọa hắn ngất xỉu!

Cái này, đây là cái tình huống gì?! Phượng Thần Anh bị thương một thân đều là máu, còn Đường Phi thì ngất xỉu đi không biết sống chết!

“Còn thất thần làm gì! Đi gọi Cốc Dương!” Phượng Thần Anh nhìn cũng không nhìn Ưu nhi, trầm giọng quát.

“Dạ, dạ!” Ưu nhi quả thực chính là té chạy đi.

Đường Phi này, hắn đả thương người, như thế nào lại tự mình ngất xỉu?! Phượng Thần Anh có chút buồn bực, điểm huyệt cầm máu cho chính mình, sau đó một phen ôm lấy Đường Phi đem đến trên giường.

Đứng ở trước gương đồng xem xét thương thế bản thân, miệng vết thương không sâu, chẳng qua chạm đến mạch máu mới chảy nhiều máu như vậy. Phượng Thần Anh chán ghét nhìn một chút, sau đó cởi áo khoác tùy ý ném trên mặt đất.

Cốc Dương rất nhanh đã tới, Ưu nhi đang thất kinh đi theo ở phía sau.

“Ta nói Phượng đại các chủ! Ngài có thể giúp đỡ buông tha tiểu nhân không! Mỗi lần gọi ta tới nếu không phải thời điểm ta đang cao hứng, thì chính là ta đang hưởng ôn nhu hương, ngươi.....” Nguyên bản Cốc Dương còn đang lải nhải thầm oán, thì nhìn đến Phượng Thần Anhmột thân đều là máu, thanh âm bỗng cất cao: “Ngươi như thế nào vậy?” Dựa vào một thân thần công của Phượng Thần Anh, cư nhiên còn có người có thể đả thương hắn?!

“Câm miệng!” Phượng Thần Anh mặt bình tĩnh quát khẽ. Cốc Dương lập tức ngừng lên tiếng, vẻ mặt nghiêm túc đi qua xem vết thương cho hắn.

“Nhìn hắn trước xem tại sao lại như vậy.” Phượng Thần Anh ngón tay chỉ vào Đường Phi đang nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh.

Cốc Dương quay đầu, trên thân thể Đường Phi phủ kín hôn ngân, thậm chí ngay cả đôi môi mỏng manh lúc này đều sưng đỏ không chịu nổi. Bộ dáng này cho dù là ngốc tử đều có thể nhìn ra vừa mới bị người chà đạp, Cốc Dương nhíu mày, chẳng lẽ là hắn đả thương Phượng Thần Anh ?

Cốc Dương vuốt cằm nhìn chằm chằm thân thể Đường Phi: rắn chắc trắng nõn, vân da cân xứng, mê đắm nói: “Các chủ, còn phải xem sao? Nhất định là ngươi càn rỡ thái quá, mỹ nhân chịu không nổi nên mới ngất đi thôi!” Chậc chậc, thân thểPhương Lâmnày thật đúng là rất mê người!

“Bộp” một tiếng, đầu Cốc Dương bị người đánh nghiêng sang một bên, sắc mặt Phượng Thần Anh quả thực so với mực còn đen hơn, hắn đã quên che kín lại thân thể Đường Phi!

Cốc Dương vuốt má bị đánh đau, vẻ mặt cầu xin nói với Phượng Thần Anh: “Cái này không liên quan tới ta a......” Rõ ràng là chính ngươi không cẩn thận!

“Quản hảo ánh mắt của ngươi! Cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn không cần chủ tử như ta đến dạy ngươi!” Phượng Thần Anh tiến lên lấy tấm chăn phủ lên trên ngườiĐường Phi, lạnh lùng nói với Cốc Dương.

“...... Dạ.” Cốc Dương khóc không ra nước mắt, lại lấy danh hào chủ tử ra áp người!

“Khụ khụ,” Cốc Dương sửa sang lại một chút suy nghĩ, tiến lên nói: “Cái kia, thuộc hạ có hay không giúp công tử xem mạch tượng?”

Phượng Thần Anh không có trả lời, chỉ là nghiêm mặt đem cánh tay nhỏ bé của Đường Phi từ trong chăn kéo ra. Cốc Dương nhanh chóng đi qua bắt mạch, thật lâu sau, Cốc Dương vẻ mặt nghi hoặc mới nói với Phượng Thần Anh: “Này, cái này không giống như miệt mài quá độ mà ngất xỉu a......”

“Vô nghĩa!” Phượng Thần Anh gầm lên một tiếng: “Hắn là bỗng nhiên ngất xỉu, ta căn bản không có chạm qua hắn !”

“Bỗng nhiên liền...... A, hắn tỉnh!” Cốc Dương chỉ vào Đường Phi nói, Phượng Thần Anh lập tức quay qua.

Đường Phi vừa mới mở to mắt, liền nhìn đến máu trên cổ của Phượng Thần Anh, trước mặt lại hoa lên, tiếp tục hôn mê bất tỉnh.

“......” Phượng Thần Anh sắc mặt thay đổi liên tục, Đường Phi vừa nhìn thấy hắn liền ngất xỉu là ý tứ gì?! Hắn thật khủng bố như vậy?!

“Phốc ~” Cốc Dương không sợ chết nở nụ cười ra tiếng, Phượng Thần Anh lập tức vẻ mặt sát khí nhìn Cốc Dương.

Cốc Dương nhanh chóng giơ lên hai tay nói: “Thuộc hạ không phải đang cười ngài! Là vị ‘Phương Lâm’ công tử này,hắn, nguyên lai là sợ máu!”

“Cái gì?” Phượng Thần Anh vẻ mặt chờ đợi lắng nghe, lạnh lùng nhìn Cốc Dương hỏi.

Cốc Dương cũng không dám chần chờ, nhanh chóng giải thích: “Chính là có một sốngười nhìn đến máu sẽ té xỉu, nghiêm trọng hơn chính là nhìn thấy một chút đã sợ tới mức hôn mê đi, đây là một loại bệnh, không có cách nào điều trị!” Hắn hành y nhiều năm, xem qua không ít bệnh nhân như vậy, tuy rằng không biết vìnguyên nhângì, nhưng một chút cũng không ngạc nhiên!

Phượng Thần Anh cái này thật sự là không biết là nên giận hay nên cười, rốt cuộc là thế nào, cái người nói thích màu sắc đỏ thẫm, muốn giết hắn lót đường, cư nhiên là loại thấy máu liền xỉu?!

“Cái kia, lão gia, ta cảm thấy vị công tử này thật ra không nghiêm trọng, chỉ là đừng cho hắn thấy máulà tốt rồi. Nhưng còn vết thương của ngài......” Cốc Dương nhìn chằm chằm miệng vết thương nhỏtrên cổPhượng Thần Anh, nếu không thoa dược chỉ sợ sẽ lại bắt đầu đổ máu !

Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn một thân hỗn độn của chính mình, lại bật cười, hắn cư nhiên bị một tiểu nam sủng không có võ công,thấy máu liền xỉu, chỉ biết nói miệng,đảthương thành như vậy?

“Thôi thôi,” Phượng Thần Anh bất đắc dĩ phất tay: “Đến ta chỗ đi, mất công tiểu tử này tỉnh lại thấy ta lại ngất xỉu.”

“Dạ.” Cốc Dương cung kính nói, sau đó vụng trộm liếc nhìn Đường Phi đang hôn mê, đây rõ ràng là loại hình lão gia chán ghét nhất, như thế nào để bụng như vậy a?

“Đem phòng ốc rửa sạch sẽ, đừng cho hắn nhìn thấy máu hoặc là ngửi được mùi máu tươi.” Phượng Thần Anh nói với Ưu nhi.

“Dạ, lão gia.” Ưu nhi lập tức quỳ xuống đáp.

“Chiếu cố tốt hắn.” Phượng Thần Anh quay đầu nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, mới dẫn Cốc Dương rời đi.

Đợi Phượng Thần Anh vừa đi, Ưu nhi nhanh chóng đứng lên đi về phía Đường Phi, đánh bạo mở chăn bông phủ trên người ra, nhìn thấy khắp nơi đều là hôn ngânđỏ tươi chói mắt, rốt cục nhịn không được khóc ra.

“Công tử, thực xin lỗi, là Ưu nhi vô dụng, cứu không được người......” Ưu nhi cầm tay Đường Phi thấp giọng khóc, sau đó nhìn đến máu trên giường, Ưu nhi cắn răng chịu đựng thống khổ trong lòng đem những thứ dính máu đều ném đi sạch sẽ, sau đó bắt đầu cọ rửa sàn.

Đợi Đường Phi tỉnh lại, đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Lắc lắc đầu, Đường Phi chống thân mình đứng lên đi ra ngoài. Trên người hắnđã thay đổi một kiện áo lótsạch sẽ, phòng ốc cũng đã đượclau dọnchỉnh tề, thậm chí ngay cả ra giường cũng thay đổi hoàn toàn mới, không khí trong phòng cũng tự nhiên thanh tỉnh không có một chút huyết khí. Ưu nhi tay chân luôn luôn sạch sẽ lanh lợi.

“Công tử! Ngài tỉnh?!” Ưu nhi trên tay bưng một ít đồ ăn, thấy Đường Phi tỉnh liền cao hứng vội vàng chạy tới.

“Ân.” Đường Phi nhẹ nhàng gật gật đầu, Phượng Thần Anh cư nhiên không có thừa dịp hắn hôn mê giết hắn, thật đúng là kỳ tích, hắn còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi chứ.

Ngửi được mùi đồ ăn trên tay Ưu nhi, Đường Phi có chút ngượng ngùng nói: “Ta đói bụng......”

“Nha, là nô tài hồ đồ!” Ưu nhi nhanh chóng đem đồ ăn đưa tới trong phòng, sau đó lưu loát giúp Đường Phi chuẩn bị đồ rửa mặt, một bên hầu hạ hắn một bên nói: “Đợi công tử rửa mặt xong là có thể ăn cơm, bởi vì công tử thân mình không tốt lắm, Ưu nhi nấu cho ngài chút cháo tổ yến, còn có một ít điểm tâm khai vị.”

“Cám ơn ngươi.” Đường Phi tự đáy lòng đối Ưu nhi nóicảm tạ, hắn biết Ưu nhi đối với hắn rất tốt, chỉ là mệnh lệnh của chủ nhânkhiến cho hắn không thể không làm một ít chuyện tình trái lương tâm.

“Công tử......” Ưu nhi đỏ hốc mắt, cố gắng lộ ra một cái tươi cười, làm bộ vui vẻ nói: “Công tử rửa mặt xong thì trước hết dùng cơm đi, đồ đạc này nọ để Ưu nhi tới thu thập là được rồi.”

Đường Phi gật gật đầu, cũng không nói gì nữa bước lại bàn ăn cơm. Tất cả đều là thứcăn nhẹ ngon miệng, thực hợp khẩu vị hiện tại của Đường Phi.

Vừa mới buông chén đũa, chợt nghe ngoài cửa có người kêu lên: “Các chủ đến!”

Đường Phi sửng sốt, Các chủ? Là ai vậy? Ưu nhi xanh mặt, nhanh chóng nâng Đường Phi dậy nói: “Công tử, là lão gia đến đây, chúng ta phải đi ra ngoài nghênh đón!”

Phượng Thần Anh?! Đường Phi đầu óc tràn ngập dấu chấm hỏi, hắn như thế nào lại đổixưng hô? Kỳ thật, bởi vì bình thường bọn hạ nhânnơi này đều trực tiếp tôn xưng Phượng Thần Anh là “lão gia”, rất ít khi gọi hắn là Các chủ, chỉ có những trường hợp chính thức mới có thể xưng là “Các chủ”. Đường Phi đi vào nơi này cho đến nay, thật đúng là lần đầu tiên nghe được danh hiệu “Các chủ” này của Phượng Thần Anh.

Rút bàn tay lại, Đường Phi một lần nữa ngồi xuống cầm lấy chiếc đũa gắp một chút măng tươi, bỏ vào trong miệng chậm rãi ăn.

“Công tử ? !” Ưu nhi kinh ngạc nhìn Đường Phi: “Lão gia đến đây, chúng ta ......”

“Hừ,” Đường Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Hắn có tay có chân cũng biết đường đi, cần gì chúng ta phải đi tiếp?”

“Này......” Ưu nhi ứa ra mồ hôi lạnh, Đường Phi không đi ra nhưng hắn phải ra ngoài! Ít nhất còn có thể giúp Đường Phi nói một chút lời hay trước? Nhìn nhìn Đường Phiđang thờ ơ, Ưu nhi cắn môi chạy ra ngoài.

“Nô tài tham kiến Các chủ !” Ưu nhi quỳ gối trước mặt Phượng Thần Anh cung kính nói.

“Chủ tử của ngươi đâu ?” Trên cổ còn quấn một vòng băng vải màu trắng,Phượng Thần Anh nghe vậy nhíu mày, hắn đã đến đây một hồi lâu, Đường Phi cư nhiên một chút động tĩnh đều không có ? !

“Công tử hắn, hắn......” Ưu nhi không dám ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh, ấp úng không biết nên trả lờinhư thế nào.

“Hừ !” Phượng Thần Anh hừ lạnh một tiếng, lướt qua Ưu nhi lập tức hướng trong phòng đi vào.

Mặc Trúc ý bảo Ưu nhi đứng lên đi theo, Ưu nhi gật gật đầu theo vào. Mặc Trúc cũng bảo vài tên người hầu đứng đợi trong sân, sau đó cũng đi vào.

Biết Phượng Thần Anh vào đến, Đường Phi khóe mắt cũng không nâng một chút, thưởng thức hương vị đồ ăn, hoàn toàn xem người đến là vô hình.

Phượng Thần Anh cũng không nói gì, trực tiếp ngồi ở đối diệnĐường Phi, mắt nhìn vài đĩa rau trộntrên bàn, nói: “Lấy cho ta một đôi đũa đến.”

“Lão gia ?” Mặc Trúc trong nháy mắt dại ra, không rõ ý tứPhượng Thần Anh.

“Nghe không hiểu lời ta nói?” Phượng Thần Anh không hài lòng nói.

“Lão gia, thỉnh dùng.” Ưu nhi sớm đã chuẩn bị tốt một bộ chén đũa mới, chỉnh tề bãi đặt ở trước mặt Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh nhìn nhìn mấy miếng măng còn lại, mỉm cười gắp lấy một miếng để vào trong miệng, học theo bộ dáng Đường Phi chậm rãi nhai, Phượng Thần Anh vẫn là cười nói: “Tư vị không tồi.”

Đường Phi đem chiếc đũa đặt lại, quay đầu nói với Ưu nhi: “Ưu nhi, đem mọi thứ thu hồi đi, ta hiện tại đã ngán.”

“Làm càn!” Mặc Trúc mặt mang sát khí trừng mắt nhìn Đường Phi, cả giận nói: “Phương Lâm công tử, ngươi nhiều lần lặp đi lặp lại vô lễvới Các chủ như thế, ngươi thật cho rằng ta không dám giết ngươi?” Đêm qua Các chủ mang theo thương tích từĐông việnvềDiên Phi viện, tuy rằng cái gì cũng đều không nói nhưng Mặc Trúc cũng đoán được bảy tám phần, nhất định là nam sủng to gan lớn mật này làm bị thương Các chủ !

Đường Phi lạnh lùng nhìn thiếu niên mười sáu tuổi trước mắt này, giương lên một nụ cười châm biếm, khinh miệt nói: “Đồ trẻ con.”

“Ngươi !” Đoản kiếm trong tay Mặc Trúc đã ra khỏi vỏ, thẳng tắp hướng đến Đường Phi. Ưu nhi cả kinh, thân hình chợt lóe liền đẩy Đường Phi ra,che ở trước mặt hắn, tay không cùng Mặc Trúc giao chiến.

Đường Phi sắc mặt tối đen xem hai thiếu niên kia đánh nhau, tâm tình không tốt tới cực điểm. Quay đầu trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh nói: “Ngươi còn không mau gọi bọn hắn dừng tay ? !” Hắn tới nơi này chẳng lẽ muốn xem đánh nhau ? !

Phượng Thần Anh ngạc nhiên nhìn Đường Phi, cười nói: “Ta còn nghĩ đến ngươi không nhìn thấy ta chứ? Nguyên lai không phải a!”

Đường Phi thật sự hối hận tối hôm qua như thế nào lại không giết chết xú tiểu tử đáng giận này!

Phượng Thần Anh thấyĐường Phi thật sự muốn phát hỏa, cũng sợ hai người kia lại làm ra điểm huyết tinh gì đó khiến hắn ngất đi, mới dùng khí thế ngất trời nói với Ưu nhi cùng Mặc Trúc: “Đều dừng tay.”

Phượng Thần Anh vừa dứt lời, Mặc Trúc cùng Ưu nhi đều nhất tề ngừng tay, trở lại bên ngườichủ nhân.

“Công tử, người không sao chứ?” Ưu nhi khẩn trương nhìn Đường Phi, Đường Phi thái dương co rút, trầm giọng nói: “Ta không phải nữ nhân, không mảnh mai như vậy!”

“Là Ưu nhi hồ đồ!” Ưu nhi sợ tới mức cúi đầu, hắn chưa từng có ý khinh công tử là nữ nhân !

“Bỏ đi......” Đường Phi bất đắc dĩ nói, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh: “Ngươi lại muốn ngoạn cái gì?”

Phượng Thần Anh hé miệng cười, sau đó làm ra một bộ dáng chân thành nói: “Ta là cố ý đến giải thích chuyện tình ngày hôm qua, là ta quá xúc động, thực xin lỗi.”

Mặc Trúc cùng Ưu nhi đồng thời chấn động, vẻ mặt bất khả tư nghị, lão gia hướng công tử giải thích? Không đúng không đúng, hẳn chưa từng trước mặt bất kỳ ai nhận bản thân mình sai lầm, lão gia trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn cư nhiên lạihướng người khác giải thích?!

Đường Phi nhíu mày, thanh âm lạnh lùng nói: “Không cần.”

“Uy,” Phượng Thần Anh có chút ủy khuất, mếu máo nói: “Ta lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên đối người khác nói thực xin lỗi, nể mặt mũi ta nói một câu ‘Ta tha thứ cho ngươi’ thế nào?”

Nhìn đến Phượng Thần Anh kia vốn tuyệt sắc âm ngoan, nay lại vẻ mặt ủy khuất nhìn chính mình, Đường Phi thật đúng là có điểm chịu không nổi, hắn nhớ rõ ràng tối hôm qua Phượng Thần Anh không có bị thương đến đầu, như thế nào hôm nay lại trở nên không bình thường ?

Thấy Đường Phi vẫn là bộ dáng bất vi sở động, Phượng Thần Anh càng thêm ủy khuất nói: “Tuy rằng ta tối hôm qua hơi quá phận một chút, nhưng ngươi sau đó cũng đã báo thù, chúng ta huề nhau lần này, thế nào?”

Đường Phi chau mày nhìn Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh vẻ mặt mong chờ nhìn hắn. Ưu nhi cùng Mặc Trúc đã sớm sợ tới mức vẫn cúi đầu không dám nâng, lão gia hôm nay thật sự là thần thái quỷ dị, cùng với việc sủng ái đám công tử thị cơ trước đây hoàn toàn không giống!

“Thôi được......” Đường Phi thật sự có chút bất đắc dĩ, hắn tốt xấu gì cũng hơnPhượng Thần Anh vài tuổi, một đại thúc gần ba mươi lại đi so đo cùng mộtmao đầu tiểu tử hai mươi tuổi mới ra đời, cũng quá mất phong độ!“Ta tha thứ ngươi......”

“Thật sự ?” Phượng Thần Anh vẻ mặt vui sướng nhìn Đường Phi, vừa muốn nói cái gì, ngoài cửa liền vang lên thanh âmquản gia Thiết Hoán: “Khởi bẩm Các chủ, Hiền vươngđã đến, đang ở đại sảnh chờ.”

“Tiểu Nhan?” Phượng Thần Anh nghi hoặc, hắn như thế nào đến đây? Chẳng lẽ là có chuyện gì?“Ta đêm nay lại đến tìm ngươi.” Phượng Thần Anh xin lỗi hướng Đường Phi cười cười, sau đó có chút vội vàng rời đi.

Đợi mấy người liên can của Phượng Thần Anh đi hết, Đường Phi mới nhẹ nhàng thở ra, Phượng Thần Anhnày, rốt cuộc tới làm gì? Chẳng lẽ chỉ vì nói xin lỗi ? Tối hôm qua quan hệ của bọn họ căng thẳng như vậy, hắn nghĩ đến Phượng Thần Anh hôm nay nhất định sẽ tìm hắn tính sổ chứ.

Đường Phi ngưng mắt trầm tư, Phượng Thần Anh sẽkhông có âm mưu gì nữa đi?

--------------

## 15. Chương 15: Vô Lương Tâm …

Phượng Thần Anh vừa vào đại sảnh, chân còn chưa đứng vững Tần Nhan liền vội vàng hướng hắn đánh tới, Phượng Thần Anh bị đẩy lui về phía sau vài bước mới chế trụ lại thắt lưng hắn. Hạ nhân hầu hạ trong phòng đều thức thời lui ra ngoài, chỉ còn lại hai ngườibọn họ.

“Ngươi hôm nay như thế nào đột ngột lỗ mãng như vậy?” Phượng Thần Anh ngữ khí mang theo sủng nịch, mắt mang tiếu ý, ôm Tần Nhan nói.

“Ngươi thật sự bị thương?!” Tần Nhan không để ý tới lời Phượng Thần Anh, thật cẩn thận nghiêng đầu của hắn,vừa đau lòng vừa lo lắng nhìn miếng băng vải quấn trên cổ, hắn sáng nay mới thu được tin tức, không chút chần chừ liền phóng ngựa tớiPhượng Tê Các. Nghĩ đến người thương tổn Phượng Thần Anh, Tần Nhan bỗng nhiên thay đổi một bộ dáng ngoan lệ nói: “Là ai đả thương ngươi, bổn vương muốn tru di cửu tộc hắn!”

Phượng Thần Anh sửng sốt, nhìn khuôn mặt kia luôn thanh lệ ôn nhu, lúc này bởi vì hắn lại bày ra bộ dáng khẩn trương, đau lòng lại phẫn nộ, trong lòng liền ấm áp, đem hắn toàn bộ ôm vào trong lòng mình nói: “Đúng vậy, thật sự là quá lớn mật, ta thật đau muốn chết......”

“Đau?” Tần Nhan một trận khẩn trương, một bên muốn tránh thoát ôm ấp của hắn, một bênxem xét rồi nói: “Ta gọi ngự y đến xem cho ngươi......”

“Có điều, vốn dĩ là rất đau, bởi vì ngươi đến xem ta, hơn nữa lại có một bộ dánglo lắng sắp khóc, cho nên ta bỗng nhiên đã hết đau ......” Phượng Thần Anh ôm chặt hắn, nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói.

Tần Nhan nghe ra ý tứ trêu đùa, nhưng không có sinh khí, ngược lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phượng Thần Anh còn có thể cà lơ phất phơ như vậy mà trêu chọc hắn, có nghĩalà vết thương của hắn không có gì trở ngại.

“Không có việc gì là tốt rồi.” Tần Nhan vỗ nhẹ nhẹ vào lưng hắn, cảm giác căng thẳng trong lòng liền tan không ít: “Lần sau xảy ra chuyện gì nhớ rõ phải báo cho ta biết trước tiên, làm ta còn tưởng, ngườibên kia rốt cục đã tìm tới ngươi ......”

“Ta chỉ là không muốn ngươi lo lắngcho ta.” Phượng Thần Anh biết hắn bị dọa, ôm hắn nhẹ giọng trấn an: “Năm xưatừ nơi đó đi ra, hắn cũng có biết đến, nếu muốn mang ta trở về cũng không cần đợi nhiều năm như vậy mới tìm đến.”

Tần Nhan tránh khỏiôm ấp của hắn, ngẩng đầu nhìndung nhan đã khiến mình mê luyến mười năm, thở dài nói: “Đúng vậy......”

Phượng Thần Anh trong mắt hiện lên một tia gợn sóng, chậm rãi cúi đầu, kề sát vào đôi môi phấn hồng đã mong nhớ ngày đêm từ lâu......

Tần Nhan sắc mặt dần dần mê ly, ngay tại thời điểm môi Phượng Thần Anh sắp đụng chạm đến môi của bản thân, trong lòng bỗng rùng mình, ánh mắt liền thanh tỉnh lại, sau đó mạnh mẽ đem Phượng Thần Anh ở trước mắtđẩy ra.

“Khụ khụ!” Tần Nhan xoay người làm bộ dáng ho khan che dấu xấu hổ củachính mình, hai má đã hiện lên một tầng đỏ ửng. Hắn thiếu chút nữa liền...... may mắn, thanh tỉnh kịp thời, bằng không quan hệ hai người bọn họ sẽ không còn khả năng duy trì nguyên trạng. Hắn còn chưa chuẩn bị đem tâm giao cho Phượng Thần Anh.

“A.” Phượng Thần Anh nhẹ giọng cười, trên mặt nửa điểm cũng không thấy tức giận khi bị người cự tuyệt. Trong đầu không hiểu nguyên nhân lại hiện ra khuôn mặt tuấn tú luôn luôn mang theo châm biếm của Đường Phi, nếu vừa rồi đổi ngược lại là Đường Phi, nhất định sẽ hung hăng cho hắn một quyền trước, sau đó lại dùng những ngôn ngữ tối tồi tệ, tối ác độc để công kích hắn, tóm lại, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bộ dạng thẹn thùng xấu hổ hay là biểu hiện yếu thế.

“Ách,” Tần Nhan hơi xin lỗi nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, tự cho rằngtươi cười của hắnchính là đang đối với chính mình khoan dung cùng ẩn nhẫn, trong lòng đau xót, nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Cái kia, thương thế của ngươi, đến tột cùng là do ai đả thương? Thích khách kia có bắt được không?”

“Thích khách ?” Phượng Thần Anh nghi hoặc nhìn về phía Tần Nhan, cảm thấy hiểu rõ, nguyên lai Tần Nhan không biết hắn là bị ai đả thương, hắn lại còn tưởng rằng Tần Nhan an bài thám tử ở bên người mình,đem hết mọi chuyện đều báo lại với hắn chứ. Nở một nụ cười nhạt, Phượng Thần Anh có chút buồn bã nói: “Ha ha, không phải thích khách......”

“Không phải thích khách?” Tần Nhan nhíu mày, theo bản năng hỏi: “Là ai?”

“Chỉ là một......” Phượng Thần Anh vừa định nói là một con mèo hoangkhông chịu phục tùng, nhưng nghĩ lại cảm thấy Đường Phi cũng không giống như một con mèo hoang nhỏ, mà là một loại động vật gặp được chuyện nguy hiểm liền dựng thẳng lông toàn thân lên, dễ dàng đâm người khác bị thương --“Con nhím.”

“Con nhím?!” Tần Nhan cả kinh kêu lên: “Con nhím như thế nào......” Như thế nào không có lý do lại bỗng nhiên nuôi một con nhím?

“Ha ha, nói đến cũng là tại ta, nhìn thấy nó một bộ dáng dịu ngoan khả ái,nên nghĩ đến đem về dưỡng làm sủng vật, ai biết trên người nólại cứng rắn sắc bén như vậy, mới đụng vào một chút đã khiến nó dựng lông.” Phượng Thần Anh cười giải thích, hắn nói cũng không sai, Phương Lâmdiện ngoại anh tuấn dương cương, một bộ dáng ôn nhu vô hại, nhưngbên trong lại là tên Đường Phi kia, chỉ chạm vào một cái,lông sắc nhọn toàn thân đều dựng lên, làm cho hắn không thể phá được, rất buồn rầu!

“Nếu dưỡng không quen thì đừng có dưỡng, để cho hạ nhân bắt nó giết đi.” Tần Nhan nhăn lại mi, hắn chán ghét nhất chính là mấy động vật nhỏ toàn thân đều là lông, xấu còn không nói lại còn khó dưỡng, nhưng trọng yếu hơn là nó làm Phượng Thần Anh bị thương!

“Không thể giết được” Phượng Thần Anh điềm đạm cười lắc đầu, trong mắt không ngừng nhấp nháy tính kế, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng lại mang theo hết sức tàn khốc: “Nếu nó đả thương ta, ta tự nhiên không thể để cho nó chết thống khoái như vậy được. Ta muốn nói, cam tâm tình nguyện tự tay giúp ta nhổ ra cây kim nhọn này, sống vì ta, chết vì ta. Sau đó, ta sẽ cho nó một đao vào trong lòng, đểnó ở trong tuyệt vọng cùng thống khổ mà chết đi......”

Tần Nhan bỗng nhiên toàn thân phát lạnh, hắn đã hiểu cái gọi là “con nhím” kia, không phải động vật, mà là người. Mang theo một chút sợ hãi nhìn Phượng Thần Anh, lo lắng khẩn trương lúc trước đã hoàn toàn biến mất, trong lòng chỉ tràn đầy may mắn -- may mắn, hắn còn chưa đem tâm giao ra......

Đường Phi bị Phượng Thần Anh hình dung thành một con nhím, lúc này đang ở trong thư phòng cố gắng luyện tập viết bằng bút lông...... Thư phòng ở ngay tại căn phòng lớn mà Đường Phi vẫn ở, bên trong cùng chính là phòng ngủ, ở giữa là phòng khách, thư phòng cùng phòng khách tương liên, dùng hai bức sa liêm tinh mỹ ngăn cách nhau.

Đường Phi giơ bút lông dính đầy mực nước, nhìn hai chữ phồn thể “Đường Phi” trước mắt, chau mày. Chữ thực xấu, làm cho hắn có một loại xúc động muốn hung hăng xé nhỏ rồi ném vào bồn cầu hủy thi diệt tích.

Thật lâu sau, một giọt mực nước nhỏ xuống tấm giấy Tuyên Thành trắng như tuyết, tạo thành một vòng nhỏ màu đen. Đường Phi quyết đoán cầm tờ giấy lên vo tròn thành cục, ném ra ngoài cửa sổ. Đây là thoái quen xấu gần đây hắn mới dưỡng thành, trước kia hắn tuyệt đối sẽ không ném rác bừa bãi, chỉ là sau khi đi vào cổ đại mới phát hiện nơi này không có thùng rác. Hắn hỏi qua Ưu nhi, rác rưởi thì phải làm sao, Ưu nhi thực tự nhiên trả lời -- ném. Cho nên nhập gia tùy tục, Đường Phi cũng thực tự nhiên ném đi. Dù sao Ưu nhi mỗi ngày đều quét rác, rác rưởi này hắn dĩ nhiên sẽ xử lý.

Ai! Đường Phi đứng dậy, vẻ mặt trầm trọng khó chịu nhìn ngoài cửa sổ, xem ra hắn chỉ thích hợp với bút máy, không thích hợp xài bút lông. Văn hóa thư pháp Trung Quốc thật sự là bác đại tinh thâm, một người sinh hoạt ởthế kỷ hai mươi mốtnhư hắn rất khó viết được. Không sai, đây không phải lỗi của hắn, chỉ là thư pháp thật sự quá khó khăn.

“Công tử,” Ưu nhi bưng một chén nước trà mới châm tiến vào, thấy Đường Phi đứng ở trước cửa sổ ngẩn người, trên bàn vẫn còn giấy và bút mực, liền nói: “Công tử là muốn viết tụng từ sao? Nếu vậy nhanh lên, hiện tại đã là giờ Dần, trước giờ Mẹo còn phải đem tụng từ đưa đến Âu Dương phủ.”

Đường Phi quay đầu lại, nhìn Ưu nhi một hồi lâu, bỗng nhiên giơ lên một tươi cười tà ác: “Ta như thế nào đã quên ngươi.” Tụng từ trước đây vẫn đều là Phượng Thần Anh viết giùm, lại quên mất Ưu nhi nguyên lai mới là trợ lý tốt nhất! Còn hại hắn ngồi một ngày luyện bút lông muốn tự mình ra trận, chuyện này vốn không cần ép buộc chính mình!

Ưu nhi bị tươi cười hiếm thấy của Đường Phi làm hai mắt có chút hoảng hốt, gương mặt cũng dần đỏ hồng. Ưu nhi nhanh chóng cúi đầu, thì thầm nói: “Công tử có sự tình gì muốn phân phó Ưu nhi sao?” Trong trí nhớ, công tử chưa bao giờ cười như vậy, trước kia đều là tươi cười ấm áp như ánh mặt trời, nhưng hôm nay lại có chút tà khí, cư nhiên làm cho tim hắn đập thình thịch?!

“Ưu nhi lại đây, ta đọc ngươi viết.” Đường Phi vươn ngón trỏ, ngoắc Ưu nhi một cái.

“Dạ......” Ưu nhi hai mắt có chút sương mù, hướng Đường Phi đi đến, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thì đã chấp bút trong tay,ngồi ở trước bàn.

Đường Phi đứng ở bên cạnhƯu nhi, hơi hơi cúi người ghé vào lỗ tai hắn nói: “Khải bẩm phủ doãn đại nhân, về án kiện Âu Dương gia Âu Dương Hoa Vinh cường bạo dân nữ, thảo dân nghĩ đến, đó chỉ là vu cáo......”

Hơi thở ấm áp phun ở bên tai, Ưu nhi tâm thần bắt đầu hoảng hốt, hai má nổi lên vẻ ửng hồng thản nhiên, bút trong tay đã hoàn toàn là Đường Phi nói một câu, hắn viết một câu, căn bản là không còn biết nội dung trong đó là cái gì. Đợi thanh âm Đường Phi ngừng lại, hơi thở ấm áp kia cũng biến mất không thấy, Ưu nhi mới phục hồi được thần trí, nhận thấy chính mình thất thố, Ưu nhi tâm hoảng ý loạn, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Phi.

Đường Phi vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm về hướng đại môn ở bên ngoài kia, trong mắt hàm chứa một chút tức giận, vừa rồi có người rình coi bọn họ!

“Công tử?” Ưu nhi theo tầm mắt Đường Phi nhìn qua, cái gì cũng không có: “Công tử làm sao vậy?”

“Không có gì.” Đường Phi đem tầm mắt thu hồi, nói với Ưu nhi: “Vậy là được rồi, ngươi theo ta đến Âu Dương phủ đi.”

Ưu nhi nhanh chóng cúi đầu, làm bộ sửa sang lại tụng từ nói: “Dạ, công tử.”

Đường Phi nhìn gương mặt ửng hồng của Ưu nhi, bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, Ưu nhi sẽ không là...... cái này phiền toái lớn, hắn cũng không muốn ở đây lại chọc phải mệnh đào hoa. Nhất thời có chút ảo não, hắn hẳn là mỗi thời mỗi khắc phải chú ý ngôn hànhchính mình, không thể đem bộ dáng trêu ghẹo mĩ nam trước kia đối đãi với Ưu nhi, khiến cho hắn hiểu lầm.

“Giúp ta......” Vừa định nói giúp hắn sửa sang lại quần áo đầu tóc một trận,lại nhớ tới không thể tiếp tụccùng Ưu nhi nhóm ngọn lửa ái muội, lập tức nói: “Đem mấy thứ này thu thập một chút, ta đi đổi một bộ quần áo.” Nói xong không đợi Ưu nhi trả lời, liền ra khỏi thư phòng hướng phòng ngủ đối diện đi đến.

“Nhưng công tử......” Ưu nhi kinh ngạc nhìn bóng dángĐường Phi, thanh âm càng ngày càng nhỏ: “Ngài không biết mặc quần áo a......”

Đường Phi xét thấy hôm nay là chính mình phải tự mặc, cho nên hắn chọn một bộ quần áo đơn giản không quá phiền hà, thắt lưng bằng lụa tùy tiện vào qua thắt lưng buộc một cái nút. Tóc lại càng tùy ý, cầm dây cột tóc hướng phía sau đầu cột lại, để một chút tóc thoải mái phủ xuống trước trán (a.k.a mái ngố), che khuất một nửa khuôn mặt chính mình.

Đường Phi liền như vậy mà tùy tiện mặc vào, khoác lên trên dáng người cao gầy của hắn, đem một thân quần áo vốn chẳng ra gì nhưng lại toát ra vẻ phóng đãng tiêu sái, lại còn có chút phong lưukhông kềm chế được, khiến trên đường cái có không ít cả nam lẫn nữ xuân tâm nhộn nhạo,hướng hắn mạnh mẽ phao mị nhãn. Đường Phi giống như không nhìn thấy gì, tiếp tục hướng Âu Dương quý phủ mà đi.

Ưu nhi trong lòng vừa chua xót lại ngọt ngào, chua là công tử nhà hắn cư nhiên chọc người nhiều như vậy nhìn ngó, ngọt là công tử quả nhiên anh tuấn tiêu sái phong lưu mê người, mà hắn tam sinh hữu hạnh lắm mới có thể đi theo bên ngườicông tử.

Đi vào Âu Dương phủ, Đường Phi đem tụng từ trực tiếp giao vào tayÂu Dương Hoài. Âu Dương Hoài mở ra tinh tế nhìn nửa ngày, mới vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Phi.

Đường Phi không thèm để ý, đối hắn cười, nói: “Âu Dương lão gia có biện pháp làm cho Đường mỗ tiến vào đại lao gặp lệnh công tử một láthay không? Ngày mai thăng đường có một số việc muốn thỉnh lệnh công tử phối hợp một chút.”

Âu Dương Hoàithu liễm tâm thần, trầm giọng nói với Đường Phi: “Có thể, hết thảy lao lý lão phu sáng sớm đã chuẩn bị tốt, Đường tiên sinh nếu muốn đi gặp khuyển tử, lão phu có thể lập tức mang ngươi đi.” Âu Dương gia tài hùng thế đại, ngay khiÂu Dương Hoa Vinh gặp chuyện không may bị bắt, hắn liền lập tức vận dụng hết thảy quan hệ nhân lực tài lực, giúp cho nhi tử bảo bối ở trong lao tù không chịu một chút đau khổ, thậm chí còn được hưởng đãi ngộ tốt.

“Vậy làm phiền Âu Dương lão gia.” Đường Phi không kiêu ngạo không siểm nịnh, đối Âu Dương Hoài gật gật đầu.

Âu Dương Hoài không tự kìm hãm được liếc nhìn Đường Phi một cái, nhìn người không thể nhìn bề ngoài, một khuôn mặt anh tuấn dương cương, dáng người gầy gò cao ngất, nam tử như vậy thường thường sẽ cho ngườita có một loại cảm giác chính khí anh vĩ. Nhưng mà, nam tửtrước mắt này, ánh mắt lại hơi âm ngoan vô tình, đôi môi mỏng nhợt nhạt lúc nào cũng lộ vẻ giống như châm chọc, làm cho người ta có một loại khó chịu không muốn tiếp xúc. Hoàn toàn không có cảm giácchính nghĩa, ngược lại cảm thấy hắn một thân tà khí...... Nghĩ đến tụng từ mà hắn viết kia, Âu Dương Hoài không khỏi chán ghét nhíu mày, người này thật sự là tổn hại âm đức! Khó trách trên phố đều nói, Đường Phi này chính là một kẻđê tiện vô sỉ,vô lương tâm vì bạc không từ thủ đoạn!

Thôi thôi, dù sao chỉ cần Đường Phi có thủ đoạn cùng năng lực đem nhi tử chính mình cứu ra là tốt rồi, những chuyện còn lại thì cứ mặc kệ.

Nhìn ra khinh thường cùng chán ghéttrong mắtÂu Dương Hoài, Đường Phi cũng chỉ lạnh lùng cười, con người chính là như vậy, một bên phê phán xã hội bất công cùng tàn khốc giả tạo, sau đó đem hết thảy tội lỗi đều đổlên người bọn họ, một bên yên tâm thoải mái hưởng thụ lợi ích do thứ bất công cùng tàn khốc này mang đến, còn muốn làm ra vẻ một bộ dángđạo mạo, điển hình là dạng kỹ nữ còn muốn lập đền thờ!

Sáng sớm hôm sau, suốt đường đi Đường Phi đều ngồi ở trong xe ngựa xa hoa của Phượng Thần Anh đến trước nha mônMiên Cẩm. Đương nhiên, Phượng Thần Anh cũng đi cùng. Tối hôm qua khi Đường Phi trở lại Đông viện lại nhìn thấy Phượng Thần Anh đang đợi hắn, đối với cách ăn mặc của Đường Phi,Phượng Thần Anh nhưng thật ra không nói gì thêm, chỉ là bộ dáng mê đắm của hắn làm cho Đường Phi rất muốn một quyền đem hắn đánh tới Narnia(Biên niên sử Narnia, có 3 phần, chắc ai cũng biết, ai không biết thì Google nhé)!Hàn huyên vài câu đau khổ vô thưởng vô phạt, Phượng Thần Anh lại mang theo người của mình bỏ đi, khiến cho Đường Phi mạc danh kỳ diệu cả một buổi tối, hắn còn tưởng rằng Phượng Thần Anh tà tâm chưa dứt còn muốn đến một lần nữa! Ai biết ngày hôm sau, Phượng Thần Anh mang theo một bộ quần áo phi thường chói mắt đến, dùng vân cẩm chế thành, lấy màu xanh đậm làm chủ đạo, ngoại bào lấylông đuôi khổng tước thuần sắc trắng thêu vào, xung quanh còn có đủ mọi màu sắc của bách điểu và trăm hoa. Phượng Thần Anh tự mình giúp Đường Phi mặc quần áo buộc lại đầu tóc, nếu không phải hắn nói quần áo không chỉnh tề tiến vào nha môn sẽ bị đánh hai mươi đại bản, Đường Phi đã sớm đem này một thân cẩm y hoa lệ phiền phức này đem đốt!

Tức giận trợn trắng mắt liếcmột cái vẻ mặt tiếu ý Phượng Thần Anh, Đường Phi lựa chọn nhắm mắt dưỡng thần, hắn sợngồi xe ngựa! Hắn thật sự không hiểu, mấy buổi tối hôm trước,Phượng Thần Anh còn bởi vì nổi lên hành vi cầm thú mà thiếu chút nữa bị hắn giết chết, vì cái gì một chút sinh khí cũng không có, thậm chí còn hướng hắn giải thích, sau đó chính là cầm một bộ này nọ đến lấy lòng hắn. Nếu như hắn là muốn dùng một phương pháp khác trả thù hắn, như vậy Đường Phi nghĩ, hắn thực đã làm được, bởi vì một thân quần áo này thật sự làm cho hắn xấu hổ vô cùng!

Phượng Thần Anh cầm chiết phiến trong tay để ở trên môi, che lại tươi cười nhịn không được của mình, không thể tưởng tượngmột thân quần áo hoa lệ đẹp mắt mặc ở trên người Đường Phi hiệu quả tốt như vậy, không uổng công hắn hao phí nhiều nhân lực và tinh lực như vậy, trong vòng một ngày gấp gáp chế tạo ra.

Không ngoài Phượng Thần Anh sở liệu, Đường Phi vừa xuất hiện liền trở thành tiêu điểm của mọi người, chỉ cần hắn bước đến đâu đều tạo ra một trận kinh diễm tán thưởng cùng thấp giọng thảo luận. Dương quang chính ngọ chiếu vào trên ngườiĐường Phi, lông đuôi khổng tước trắng được thêu phía sau lập tức ánh lên ngân quang lóng lánh, làm chói mắt không ít người!

Đường Phi thái dương gân xanh đã đều nổi lên, chịu đựng xúc động muốn một cước đá vào vẻ mặt cười gian của Phượng Thần Anh, sắc mặt âm u đi vào nha môn.

Âu Dương Hoài cũng cực kỳ hoảng sợ, đây là Phương Lâm? Một thân quần áo này của hắn cho dù là ngàn lượng hoàng kim cũng mua không được đi? Hắn như vậy cũng kêu là thiếu tiền?!

Tân nhiệm phủ doãn đại nhânNguyễn Chiếu Thiênngồi ở chỗ cao trên công đường cũng là một bộ dángkinh diễm, bất quá hắn so với nhiều người khác, rất nhanh phục hồi lại tinh thần,mạnh mẽvỗ một chút kinh đường mộc, trầm giọng quát: “Dưới công đường không thể ồn ào!”

Dân chúng đến vây xem xử án lần này hết thảy đều ngậm miệng, chỉ là ánh mắt vẫn còn dính ở trên ngườiĐường Phi, có nhiều người hâm mộ lại trừng ánh mắt nhìn lôngkhổng tước trắngchói mắt kia, tổng cộng đã dùng bao nhiêu kim ti ngân tuyến thêu lên.

Phượng Thần Anh đứng ở bên ngoài, thị vệ từ Phượng Tê Các mang đến đứng thành một vòng xung quanh, đem những hạng bình dân đẩy xuống mặt sau. Những người đó lòng cho dù không cam lòng, cũng không dám tiến lên đem vị trí cướp trở về, ngươi đánh thắng được đám người vừa thấy cũng biết là cao thủ thị vệ sao?!

Đường Phi có công danh trong người cho nên không cần quỳ, Âu Dương Hoài là danh môn vọng tộc lại càng thêm không cần quỳ.

Phạm nhânÂu Dương Hoa Vinhcùng nữ tử bị hại Viên Xuân Hoa đều bị đưa lên, Viên Xuân Hoadung nhan thanh tú, than thở khóc lóc lên án tội ác của Âu Dương Hoa Vinh. Dân chúng dưới công đường lại một trận ồn ào nghị luận, mắng to Âu Dương Hoa Vinh không phải là người.

“Yên lặng yên lặng!” Nguyễn Chiếu Thiên đem kinh đường mộc gõ “bộp bộp” vài tiếng, thẳng đến khi dưới công đường an tĩnh , mới vỗ mạnh kinh đường mộc thêm một cái, hướng người đang quỳ gối quát: “Phạm nhân dưới công đường có nhận tội!”

Âu Dương Hoa Vinh cả kinh, vụng trộm nhìn thoáng qua Đường Phi đứng ở bên người hắn, bình ổn tâm thần nói: “Hồi bẩm đại nhân, thảo dân không nhận tội! Thảo dân là oan uổng!”

“Xôn xao” một trận, nhóm dân chúng vây xem lại bắt đầu lớn tiếng nghị luận, chửi bậy.

Nguyễn Chiếu Thiên rõ ràng cũng sửng sốt, lập tức gầm lên: “Trên công đường không cho phép cho ngươi hồ ngôn loạn ngữ! Đã có chứng cớ vô cùng xác thực còn muốn chối tội? Người tới, đánh hắn hai mươi đại bản!”

“Dạ, đại nhân!” Hai gã quan sai cầm đầu đứng ở hai bên công đường cầm đại bản được sơn đỏ một đầu bước ra khỏi hàng.

“Đại nhân chậm đã.” Đường Phi lúc này liền đứng dậy, đối Nguyễn Chiếu Thiên hơi hơi chắp tay, thản nhiên nói: “Âu Dương công tử quả thật là oan uổng, thảo dân nhớ rõ, trong tụng từ truyền lên đại nhân có ghi ra.”

Nguyễn Chiếu Thiên sắc mặt có chút xấu hổ, hắn không xem qua tụng từ kia, hắn cho rằng tụng từ chỉ là thứ những kẻ gọi là Trạng Sưvì giúp phạm nhân thoát tội mà bịa đặt ra, một chút cũng không đáng giá cho hắn lãng phí thời gian đi xem!“Khụ khụ,” Nguyễn Chiếu Thiên dùng ho khan che dấu xấu hổ của mình, nói: “Trên tụng từ viết bất quá chỉ là lời một phía, bản quan cho rằng không thể tin !”

“Nga ?” Đường Phi nghiêng đầu nhìn nhìn Nguyễn Chiếu Thiên, nói: “Nếu vậy,đại nhân làm sao cho rằng vị cô nương thật sự bị cường bạo, mà không phải Âu Dương công tử cùng vị cô nương này –hai bên tình nguyện”

“Cái gì ?!” Nguyễn Chiếu Thiên kêu một tiếng sợ hãi, phát giác chính mình thất thố, sau đónhanh chóng nói: “Phương Lâm lớn mật, trên công đường không cho phép ngươi ăn nói bừa bãi, hủy danh dự người khác?!”

Viên Xuân Hoakia lại sợ tới mức kêu khóc liên tục: “Đại nhân oan uổng! Dân nữ, dân nữ là oan uổng! Rõ ràng là tên cầm thú này,hắn......” Rốt cuộc nói không được, ngã vào một bên khóc đến thở không nổi.

Dân chúng lại bởi vì tin tức kinh bạo này mà muốn nổ tung, Nguyễn Chiếu Thiên gõ vài tiếng kinh đường mộc cũng không có thể làm cho bọn họ câm mồm.

“Đại nhân,” Đường Phi mỉm cười: “Thảo dân cũng không phải ăn nói bừa bãi, đây là có chứng cứ rõ ràng, Âu Dương công tử, mời ngươi đem tình huống ngày đó một lần nói ra.”

Nguyễn Chiếu Thiên trợn mắt nhìnÂu Dương Hoa Vinh, quát: “Không được phép có nửa điểm hư ngôn!”

“Dạ, đại nhân!” Âu Dương Hoa Vinh đối với Nguyễn Chiếu Thiên cúi đầu, liền đem bộ lí do thoái thác tối hôm qua Đường Phi dạy hắn kể lại.

Nói rằng nhàViên Xuân Hoalà làm đậu hủ, nàng lại rất có tư sắc, nên trên phố nổi danh là Tây Thiđậu hủ. Một ngày, Âu Dương Hoa Vinhngưỡng mộ đã lâu, tự mình đi vào sạp đậu hủ của Viên gia mua đậu hủ, hai người mắt đi mày lại rất vui vẻ! Trùng hợp lúc này đậu hủ trên sạp sắp bán hết, phụ mẫu Viên gia bảoXuân Hoa về nhà lấy thêm một ít lại đây, Viên Xuân Hoa liền để cho Âu Dương Hoa Vinh đi theo giúp nàng về nhà lấy. Ai ngờ vừa đến Viên gia, Viên Xuân Hoađã bắt đầu cởi quần áo câu dẫn hắn, nói nàng muốn làm thiếu nãi nãi Âu Dương gia, Âu Dương Hoa Vinhlà thanh niên chính trực,căn bản gặp phải dụ hoặckhông ngừng như vậy, liền hồ đồ cùng nàng lăn lộn lên giường, sau mới phát hiện Viên Xuân Hoanày căn bản không phải là lần đầu tiên! Âu Dương Hoa Vinh hối hận không thôi, phụ thân trong nhà căn bản sẽ không đáp ứng hắn thú một nữ tửhương dãnhư vậy. Vốn tưởng rằng đây chỉ là một xuân trôi qua liền thôi, không ngờ mấy ngày sau người Viên gia tố cáo hắn lên quan phủ, còn đem chuyện hai người tình nguyện lúc trước nói thành cường bạo !

Âu Dương Hoa Vinh nói xong, nâng tay xoa xoa mồ hôi lạnhtrên đầu. Bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, chuyện xảy ra sau khi đến Viên gia đều là giả, lúc ấy quả thật là hắn đã cường bạo Viên Xuân Hoa. Về phần nàng còn thủ cung sa hay không, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, bởi vì lúc ấy quá mức bối rối, xong việc liền bỏ chạy căn bản là không hề chú ý!

Lúc này trên công đường đã lặng ngắt như tờ, thậm chí ngay cả Nguyễn Chiếu Thiên cũng là một bộ dáng khiếp sợ.

Phượng Thần Anh gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi, khóe miệng mang theo nụ cười khinh miệt, Đường Phi, đây là kế hoạch của ngươi?

Bỗng nhiên, một tiếng rên rỉ đánh vỡ công đường yên tĩnh. Viên Xuân Hoa khóc kêu lên: “Đại nhân oan uổng! Hắn nói dối! Hắn nói dối! Đại nhânphải làm chủ cho dân nữ!”

“Âu Dương Hoa Vinhlớn mật! Ngươi chẳng những không nhận tội, cư nhiên còn dám oan uổng ngược lại người khác! Xem ra không dùng đến đại hình ngươi sẽ không chịu nhận, người đâu, chuẩn bị dùng hình!” Nguyễn Chiếu Thiên vẻ mặt giận dữ, đem hình trách lệnh bài muốn ném xuống đất.

“Đại nhân chậm đã!” Lại là Đường Phi đứng dậy ngăn cản.

“Phương Lâm, lá gan thật lớn! Ngươi ba lần bốn lượt nhiễu loạn công đường, thật nghĩ bản quan không dám động đến ngươi?!” Nguyễn Chiếu Thiênvỗ kinh đường mộc, căm tức nói với Đường Phi.

“Đại nhân, ngài hiểu lầm rồi. Thảo dân chỉ là muốn bẩm báo đại nhân, thảo dân có một nhân chứng, hắn có thể chứng minh Viên Xuân Hoa ngày đó có còn thủ cung sa hay không, nếuViên Xuân Hoavẫn còn là thân trong trắng, vậy đại biểu cho Âu Dương công tử đã nói dối, nếu không phải......” Đường Phi nhìn lướt qua ViênXuân Hoa, nhìn thấyViên Xuân Hoa thân mình run lên, liền vừa lòng cười nói: “Một nữ tử không tuân thủ lễ đạo, lời của nàng có bao nhiêu phầncó thể tin, thảo dân cho rằng đại nhân tự nhiên sáng tỏ.”

Nguyễn Chiếu Thiên trầm tư một lát, sư gia ngồi ở một bên thấy thế, liền đứng dậy đến bên tai hắn nhỏ giọng nói câu gì đó. Nguyễn Chiếu Thiên mới nói: “Người ngươi nói chính xác là ai?”

“Là chương quầy lương du điếm Hứa Ký, Hứa Hâm.” Đường Phi khóe môi khẽ nhếch, Viên Xuân Hoa thân mình lại run đến lợi hại, cả khóc cũng đã quên!

“Truyền, Hứa Hâm !” Nguyễn Chiếu Thiênra lệnh.

Mệnh lệnh vừa đưa ra, một khắc sau Hứa Hâm đã quỳ gối trước công đường.

“Thảo dân khấu kiếnđại nhân.” Hứa Hâm lần đầu tiên nhập công đường, toàn thân đều ứa ra mồ hôi lạnh.

“Phương Lâm, ngươi nói Hứa Hâm có thể chứng minh Âu Dương Hoa Vinh trong sạch, hiện tại người đã đến, ngươi có cái gì muốn nói?” Nguyễn Chiếu Thiên lạnh lùng nói với Đường Phi.

“Dạ, đại nhân.” Đường Phi đối với Nguyễn Chiếu Thiên chắp tay, quay đầu nói vớiHứa Hâm: “Hứa chưởng quầy, còn nhận ra tại hạ?”

Hứa Hâm thật cẩn thận ngẩng đầu, nhìn đến Đường Phi một thân hoa phục hai mắt mê muội, một hồi lâu mới nhận ra hắn chính là người hôm đó đến phá đám mình!

“Là ngươi?!” Hứa Hâm kinh ngạc kêu lên: “Ngươi như thế nào......” Người này có thể ở trên công đường cũng không quỳ xuống, chẳng lẽ là Trạng Sư? Nhưng là, có Trạng Sưnhư vậy sao?

Đường Phi vụng trộm ở trong lòng ân cần hỏi thăm tổ tông mười tám đời của Phượng Thần Anh, tươi cười trên mặt cũng không giảm đi: “Ngươi còn nhớ rõ, ngày đó ngươi đã nói gì với ta?”

“Nhớ rõ, nhớ rõ.” Hứa Hâm liếc mắt một cái Viên Xuân Hoa đangquỳ gối bên cạnhhắn. Từ khi hắn lên công đường đến nay, sắc mặt Viên Xuân Hoacàng ngày càng khó xem.

“Như vậy, ngươi cùng vị Viên Xuân Hoa cô nương này là hôn phu thê?” Đường Phi lời vừa ra khỏi miệng, mọi người trên công đường lại một trận chấn kinh, chuyện ngày càng kịch tính, Viên Xuân Hoanày như thế nào cũng không nói qua chính mình có vị hôn phu a?

“Phải, phải......” Hứa Hâm sắc mặt khó coi tới cực điểm, nhưng vẫn trả lời: “Chúng ta ở tháng trước vừa mới đính thân, còn chưa kịp thông tri thì......” Xảy ra việc này!

Nghe được Hứa Hâm chính miệng thừa nhận, dân chúng nghe thẩm bắt đầu nghị luận bàn tán.

“Lão thiên gia của ta, nếu vậy hắn không phải kiếm nhầm một người đàn bà dâm đãng?!”

“Hắc hắc, bị cắm sừng trên đầu, uất ức!”

“Không phải nói nữ tử kia không còn trong trắng đó thôi? Ai vớ phải người đàn bà dâm đãng còn chưa biết đâu!”

“Như vậy chuyện song phương tình nguyện thật đúng là có khả năng a?”

“Ai biết được.”

Hứa Hâm đem này những lời bình luận khó nghe này, một chữ cũng không rơi ra đều lọt vào tai, càng nghe hắn lại càng phẫn nộ, ở trên đường đến đây cũng gặp rất nhiều người thảo luận án tử này, cùngchuyện gian tình đương nhiên cũng có nghe nói. Lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không được, Hứa Hâm ngu xuẩn này không biết vì tôn nghiêm của nam nhân mà đã trực tiếp phán tử hình vị hôn thê của hắn. Hứa Hâmmặc kệ thân phận trên công đường, nhảy dựng lên đối dân chúng mắng to: “Mẹ nó, các ngươi nói ai xuyên phá nàng! Thời điểm nàng mười lăm tuổi, ta liền thượng qua nàng! Ta mới nam nhân đầu tiên của nàng, nếu không như vậy ta mới không thèm cùng loại nữ nhân dương hoa thủy tính này đính hôn! Vừa mới đính hôn, xoay người một cái liềncùngnam nhân khác thông đồng ! Ta muốn từ hôn!”

Viên Xuân Hoanháy mắt tuyệt vọng, héo rũ trên mặt đất không dám tin nhìn vị hôn phu cả đời mình yêu nhất, hắn cư nhiên nói như vậy...... Không sai, là nàng không biết tự ái, đem hết thảy của mình giao cho nam nhânnày, nhưng kết quả cưới cùng, nàng nhận được cũng chỉ là thương tổn, thương tổn khắc cốt ghi tâm!

“Hứa Hâm lớn mật, trên công đường ai cho phép ngươi ồn ào nói bậy! Người tới, đánh hai mươi đại bản cho bản quan!” Nguyễn Chiếu Thiên mệnh lệnh một chút, một tả một hữu đi ra hai gã quan sai, áp Hứa Hâmxuống đất mà bắt đầu hung hăng đánh.

Hứa Hâm kêu cha gọi mẹ: “Đại nhân tha mạng ! Đại nhân tha mạng !”

Hai mươi bản tử đánh xong, Hứa Hâmgầy yếu đã sớm hôn mê.

“Viên Xuân Hoa, chuyện tới nay ngươi còn cái gì để nói?” Nguyễn Chiếu Thiên nhìn Viên Xuân Hoaánh mắt trống rỗng.

“Đại nhân, dân nữ không còn lời nào để nói......” Viên Xuân Hoa nói như vậy, đó là thừa nhận hết thảy lời nói của Âu Dương Hoa VinhcùngHứa Hâm.

Chỉ một thoáng, nhóm dân chúng từ chửi rủa Âu Dương Hoa Vinhliền chuyển thành đối Viên Xuân Hoa phỉ nhổ cùng khinh thường.

Nguyễn Chiếu Thiên chau mày, cái này muốn hắn như thế nào phán quyết? Phạm nhân trở thành người bị hại, nguyên cáo biến thành bị cáo? Căn cứ [ Hoàng Diệp luật ], tội vu cáo người khác phải đánh năm mươi đại bản,ngồi hai tháng trong nhà lao .

“Khởi bẩm đại nhân.” Lúc này, lại là Đường Phi lên tiếng.

“Nói !” Nguyễn Chiếu Thiên trong lòng phiền muộn, càng nhìn Đường Phi trong lòng càng cảm thấy chán ghét, ngữ khí cùng thái độ tự nhiên kém hơn rất nhiều.

Đường Phi không thèm để ý nói: “Đại nhân, ý tứ của Âu Dương lão gia cùng Âu Dương công chính là, sẽ không cáo tội Viên Xuân Hoa vu khống hãm hại.”

Nguyễn Chiếu Thiên sửng sốt, không cáo?

“Căn cứ luật phápHoàng Diệp, không cáo án thì cần không để ý tới, Âu Dương gia hy vọng chuyện này có thể cứ như vậy chấm dứt, không cần tái phát sinh thêm sự tình.” Đường Phi giương mắt nhìn Nguyễn Chiếu Thiên, tươi cười không giảm.

Cuối cùng, Hứa Hâm bị nâng về nhà, Âu Dương Hoa Vinh vô tội phóng thích, bởi vì Âu Dương gia không truy cứu, nênViên Xuân Hoa cũng bình an vô sự về nhà, chỉ là về sau sinh hoạt của nàng như thế nào, Đường Phi một chút hứng thú muốn biết cũng đều không có, dù sao hắn vĩnh viễn cũng không muốn tái kiến ba người này.

Ra khỏi cửa công đường, thanh âm ồn ào thảo luận vẫn còn vang ở bên tai, Đường Phi ngẩng đầu, Phượng Thần Anh đang đứng ở trước xe ngựa, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn. Phái sau xe ngựa, một thân ảnh màu xanh không xa lạ càng lúc càng xa.

Hơi hơi nghiêng đầu, Đường Phi khóe miệng vẽ một đường cong tự giễu, trong mắt lại không chút gợn sóng.

----------------------

Lời tác giả:luật trong truyện hầu hết đều sửa lại từ luật của Đại Minh. Với lại thỉnh mọi người không cần chán ghét Tiểu Phi Phi a, hắn đây là thân bất do kỷ, thân bất do kỷ a! Thỉnh tha thứ cho hắn đi.

## 16. Chương 16: Mệnh Tẫn

Thượng Tinh Lâu, là khối kiến trúc cao nhất Hoàng Diệp, đồng thời cũng là kiến trúc thần bí nhất. Tòa tháp cao năm tầng này là căn cứ theo Âm Dương Ngũ Hành bài bố, từ thấp đến cao theo thứ tự lần lượt: kim mộc thủy hỏa thổ, mỗi một tầng đều có ý nghĩa cùng thuộc tínhbất đồng.

Nghe nói ngôi nhà hình tháp tinh mỹ đó, thậm chí ngay cả đương kim thánh thượng cũng chỉ được bước đến tầng thứ ba. Bởi vì quốc sưđương triều Thiên Tinhnói rằng, từ tầng thứ tư đã thuộc về Thiên Cơ, mặc dù là chân long thiên tử nếu đi lên cũng sẽ phạm vào tội nhìn trộm Thiên Cơ, sẽ bị giảm thọ. Mà chân chính bước lên được tới tầng thứ năm, đương kim thiên hạ chỉ có năm người, trong đó một người đương nhiên là Thiên Tinh quốc sư, còn ba người khác là quốc sư tiền nhiệm, bất quá bọn họ hiện tại đã cưỡi hạc về trời. Một người còn lại, không có ai biết hắn là thần thánh phương nào. Nghe nói hai mươi ba năm trước, trong một đêm giông tố, có một người thần bí mặc một thân hắc y đi đến Thượng Tinh Lâu, bắt lấy quốc sư đời thứ ba làm con tin, cứng rắn buộc hắn đưa lên tầng thứ năm, nhìn trộm Thiên Cơ, chiếm được thứ muốn có, sau tựa như quỷ mị biến mất trước mắt lão quốc sư. Thẳng đến năm năm trước, lão quốc sư tiên du, cũng thủy chung không đem thân phận người nọ nói ra, thậm chí cả người kế nhiệm cũng không có nhắc tới. Cho tới bây giờ Thiên Tinh quốc sư đã thế chỗ, thân phận người thần bí năm đó vẫn còn bị thế nhân bàn tán say sưa.

Thượng Tinh Lâu, trong tầng tháp thứ năm.

Một la bàn bằng đá được chạm khắc rất lớn bị đặt ở vị trítrung tâm, nguyên bản vốn là hoàn hảo không tổn hao gì, thế nhưng đã bị mở ra vô số lỗ nhỏ. Ánh sáng từ thiên thượng tinh nguyệt phóng thẳng xuống dưới, hiện ra hình ảnh Nhị Thập Bát Tú đồ (28 tinh tú)! Chăm chú nhìn, mỗi một vị trí tinh tượng đều được bao trùm bởi một mảnh thủy tinh mài trong suốt tinh tế, ánh sáng chiết xạ xuống mông lung như sa mỏng(vải tuyn, hay được dùng làm áo cưới, khăn voan), thần bí mà thánh khiết.

Thiên Tinh đứng ở trước la bàn, một tay bấm độn nhẩm tính, một tay chuyển động la bàn, sao Thiên Trì ở trung ương từ trên đỉnh của Tinh Tú đồ biến hóa chuyển động, không bao lâu sau, nội bàn cũng dần dần xoay theo, hình ảnh tinh tú thay đổi liên tục. Thiên Tinh trên trán ướt mồ hôi, bộ dáng càng ngày càng gấp, bấm đốt ngón tay nhanh đến làm cho người ta hoa cả mắt. Thẳng đến khi ngoại bàn bắt đầu vận chuyển, cùng với nội bàn ma hợp, hai bánh đĩacùngsao Thiên Trì bay lộn, cùng sao Thiên can tương giao thố hợp. Thiên Tinh nhanh tay lẹ mắt, hết thảy biến hóa trên la bàn đều chăm chú ghi nhớ vào đầu, cuối cùng “cạch” một tiếng, la bàn đình chỉ chuyển động. Thiên Tinhcả người mềm nhũn, hai bàn tay xanh xao đặt bên cạnh la bàn, mồ hôi lạnh tuôn ra, thở hồng hộc.

“Ai Tinh VậnQuẻ, quẻ thứ nhất -- quẻ Suy, là triệu chứng xấu. Chấn tam, hung hào.....” Thiên Tinh nhìn phân bố của la bàn thì thào tự nhẩm, vẻ mặt bất khả tư nghị: “Phương Lâm mệnh số đã sớm tẫn......” Đây là nói, Phương Lâm không có khả năng như lời Đường Phi nghĩ, tiến nhập vào thân thểĐường Phi. Nhưng có điều hồn phách Đường Phi lại ở trong cơ thểPhương Lâm, như vậy kết quả xấu nhất chính là Đường Phi ở thế giới kia đã thành người chết đem đi hạ táng, đã qua gần ba tháng, thân thể sớm mục rữa, cho dù Đường Phi thật sự có thể tìm được cao nhân giúp hắn, cũng không có khả năng trở về cơ thể của mình.

Sinh thần củaĐường Phi,Thiên Tinh căn bản không có cách nào biết được, bởi vì hắn là ngườiđến từ tương lai, không thể dùng ngày tháng trăm ngàn năm trước so sánh. Cho nên, cũng không thể biết được mệnh số Đường Phi đến tột cùng là như thế nào. Thiên Tinh chỉ có thể đem ngày sinh tháng đẻ của Phương Lâmtính toán, nhìn ra dương thọ của Phương Lâmchỉ gần hai mươi năm. Hắn bắt đầu nghĩ đã tính nhầm rồi, nhưng sau tính thêm mấy lần nữa, kết quả vẫn là giống nhau. Trừ bỏ những chuyện hắn đã trải qua trong hai mươi năm sống, căn bản không còn tìm thấy vận mệnhPhương Lâm. Càng ly kỳ hơn là, mệnh số Phương Lâmtuy đã sớm tẫn, nhưng sao chiếu mệnh của hắn cư nhiên không bị diệt! Tuy rằng khá ảm đạm cơ hồ không nhìn thấy, nhưng có thể xác định nó thật sựchưa biến mất!

Đến tột cùng là vì cái gì? Một người đã hết dương thọ, sao chiếu mệnh tương ứng của hắn hẳn là mất theo mới đúng chứ.

Chẳng lẽ là bởi vì Đường Phi?! Thiên Tinh kinh nghi, nhưng hồn phách một người cùngdương thọ của thân thể có khả năng khác nhau sao?

Xem ra công lực mìnhcòn chưa đủ thâm hậu a...... Thiên Tinh cười khổ, xem ra chỉ có thể đợi “người kia” trở lại.“Hắn”hẳn là có thể tìm được nguyên nhân đi? Tránh bởi vì nhìn trộm Thiên Cơ mà thân thểbị phản phệ, Thiên Tinh thất tha thất thểu xuống lầu tìm bồ câu báo tin cho Phượng Thần Anh. Vì một ngàn lượng bạc, hắn lại bị giảm một ngày dương thọ a! Thật không đáng giá! Một bên đem thư cuộn thành hình dạng thật nhỏ, một bên cột vào trên đùi bồ câu đưa tin, nghĩ đến mệnh của mình,Thiên Tinh quyết định muốn cho Phượng Thần Anh lấy thêm năm ngàn lượng để bồi thường!

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Phượng Thần Anh bắt lấy bồ câu đưa tin vừa bay vào, lấy thư tính xong trực tiếp bóp chết nó, sau đó tùy ý để tại trên mặt đất. Mặc Trúc thấy nhưng không thể trách, lão gia đã có thói quen thu được bồ câu đưa tin sẽ lập tức bóp chết, hơn nữa chưa bao giờ hồi âm lại! Tiến đến nhặt lên bồ câu trên mặt đất, vuốt hai mắt đã trợn trắng củanó, Mặc Trúc cao hứng nghĩ: đêm nay lại có thể ăn bồ câu nướng!(pó tay em)

Tinh tế xem xong mật thư trong tay, Phượng Thần Anh khóe miệng gợi lên một tươi cười không rõ hàm xúc, lòng bàn tay khép lại, thư tín nháy mắt trở thành bột phấn.

“Người tới, đến Đông viện.” Phượng Thần Anh vung tay áo, không đợi những người khác đuổi kịp đã phóng ra ngoài trước. Mặc Trúc gắt gao theo sau cảm giác rất rõ ràng, cảm xúc của chủ tử nhà mình bỗng nhiên biến thành hưng phấndị thường. Nói vậy, lại là bởi vì Phương Lâm ở Đông việnkia đi? Lão gia lần đầu tiên gặp được ngườikhó giải quyếtnhư vậy, cho nên mới đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu thật là thế, kết cục của Phương Lâm công tử nhất định so với những người trước kia sẽ càng thê thảm hơn? Hy vọng lão gia có thể thủ hạ lưu tình a!

Đông viện, Tố Tâm viện.

Đường Phi đang đếm tiền, một đống bạc nén được đặt chỉnh tề trong một hộp gấm, một thỏi một thỏi sổ đi qua, tổng cộng hai trăm ba mươi hai lượng. Bên cạnh hộp gấm còn làm thêm một ngăn gỗ nhỏ, bên trong chứa một khối phỉ thúy trang sức, là lễ vật Âu Dương phủ tặng thêm cho hắn. Phỉ thúy to chừng một bàn tay, bề mặt trơn tru non mịn, màu sắc trong suốt, minh bạch rõ ràng, cầm trên tay cảm giác ôn nhuận thanh lương, vừa thấy đã biết không phải vật thường.

Với tay lấy qua miếng phỉ thúy xanh lục, bỗng nhiên nghĩ đến thân ảnh gầy yếu luôn thích mặcthanh y kia, cùng hắn thực xứng, nếu như đưa cho hắn...... Đường Phi lắc đầu, như thế nào lại tự dưng nghĩ tới hắn? Hắn, không phải Trần Thần! Huống chi, ngày đó hắn có đến nghe hội thẩm, nói vậy đã thấy rõ ràng chân diện mục của mình, có lẽ sẽ không còn muốn nhìn thấy ta nữa? Thấy những chuyện hèn hạ không chịu nổi này, hắn càng không thể tiếp thu.

“Đây chính là thứ tốt a.” Thanh âm mang theo true tứctừ phía sau vang lên.

Đường Phi sửng sốt, một ánh chớp nhoáng lên, phỉ thúy trong tay đã không cánh mà bay. Bình tĩnh xoay người, khuôn mặt tươi cười dị thường đã xuất hiện ở trước mắt mình, đang hứng thú dạt dào đánh giá khối phỉ thúy kia.

“Nếu lần sau đến, ngươi có thể hô lên một tiếng, ta nghĩ ta sẽ không cảm thấy kinh háchnhư vậy.” Đường Phi nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Ngươi là quỷ sao? Mỗi lần đi đường đều không phát ra tiếng động!”

“A,” Phượng Thần Anh đem phỉ thúy để ở trên môi cười khẽ: “Ngươi đã nhìn thấu thân phận của ta, nếu vậy ta không cần tiếp tục gạt ngươi, kỳ thật --” Thanh âm bỗng trở nên âm trầm, trên mặt tươi cười quỷ dị: “Ta chính là Bạch vô thường mà Diêm vương gia cố ý phái tới nơi này, đợi linh hồnvô chủ của ngươi đi nhầm tới đây sẽ thu trở về, ngươi lần này chạy không thoát.”

“Bộp” một tiếng, Đường Phi trực tiếp nhấc cuốn [ Hoàng Diệp luật ] ở một bên đánh tới. Phượng Thần Anh trốn không kịp, cái trán hiện lên một tầng ửng hồng.

“Ngươi thật đúng là không biết nương tay a?” Phượng Thần Anh vẻ mặt đau khổ lẫn đáng thương, lấy tay xoa xoa chỗ bị đánh: “Vết thương trên cổ ta còn chưa lành đâu......”

Đường Phi sửng sốt, nhìn về phía cổPhượng Thần Anh, băng gạc mỏng manh vẫn còn quấn một vòng, hơn nữa biểu tình của hắn không giống như giả vờ đáng thương, quả thật hình như là, bản thân có điểm quá phận. Trên mặt không tự giác dẫn theo nhu ý, Đường Phi chậm rãi đi tới Phượng Thần Anh, vươn tay xoa xoatrên trán hắn, nhẹ giọng nói: “Có đau hay không?”

“Ách, ách...... Không, cũng không đau cho lắm......” Cái này đến phiên Phượng Thần Anh choáng váng, Đường Phi lần đầu tiên đối với hắn -- ôn nhu ?! Hắn quả thực chính là thụ sủng nhược kinh a! Trên mặt mang theo nhảy nhót vui mừng, vừa định nói “Ngươi vừa chạm vào thì đã tốt rồi”, Đường Phi nguyên bảnvừa rồi vẻ mặt nhu tình bỗng nhiên giương lên một nụ cười tà ác, tay còn đang nhẹ nhàng xoa xoa chỗ bị đánhbỗng gia trăng lực đạo, hung hăng nhấn một cái !

“Nếu chưa đau vậy thì làm cho đau đớn thêm mãnh liệt một chút đi!” Đường Phi cười lạnh dùng móng tay bấu chặt một phát, dấu hồng lập tức biến thành ứ ngânsưng đỏ. Nếu đã lỡ làm chuyện quá phận vậy thì càng phải quá phận hơn nữa, đây là tác phong làm việc nhất quán của hắn!

“A !” Phượng Thần Anh kêu thảm thiết một tiếng, sợ tới mức Mặc Trúc, Ưu nhi cùng thị vệ hầu ở bên ngoài đồng loạt tiến vào, trừ bỏ Ưu nhi, mọi người còn lại đều đem Phượng Thần Anh vây vào chính giữa để bảo vệ, rút đao rút kiếm nhìn Đường Phi, bộ như gặp phải đại địch, hắn thế nhưng có thể đả thương được cả Các chủ, võ công nhất định sâu không lường được!(=)) )

Đường Phi khóe miệng trừurút, gân xanh trên trán nổi lên, ra vào trong nhà của mình còn phải mang theo bảo vệ?!

“Đều cút ra ngoài cho ta!” Ở thời điểm bọn họ tiến vào, Phượng Thần Anh liền buông bộ mặt đáng thương trêu chọc, khoanh tay ngồi nhìn, sát khí đằng đằng, sắc mặt trầm đến độ như muốn nhấn mình xuống nước!

Đám thị vệ đều bị biểu tình nổi giận của Phượng Thần Anh làm sợ tới mức sửng sốt, căn bản không thể phản ứng. Vẫn là Mặc Trúc thông minh, xem tình thế không đúng liền nhanh chóngnói với bọn họ: “Đều lui ra ngoài, lui ra ngoài!” Sau đó dẫn đầu bước đi. Đám thị vệ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cả đám theo đuôi chạy ra ngoài. Ưu nhi lo lắng nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, Đường Phi hướng hắn gật gật đầu, mới yên tâm lui ra.

Đường Phi nhíu mày, nói với Phượng Thần Anh: “Sợ chết như vậy?”

“Là Thiết Hoán cương quyết muốn bọn họ đi theo ta!” Phượng Thần Anh nghiến răng nghiến lợi: “Đều là ngươi làm hại!” Từ khi hắn bị Đường Phi đả thương, Thiết Hoán liền phân phối năm tên thị vệ ưu tú nhất theo bên người bảo hộ hắn, muốn cự tuyệt cũng không được. Thiết Hoán từ nhỏ cùng hắn lớn lên, lớn hơn hắn ba tuổi, tuy rằng là quan hệ chủ tớ nhưng ở chung càng giống như huynh đệ dân chúng bình thường, khi không có người, Phượng Thần Anh từ nhỏ đã kêu hắn một tiếng “đại ca”, lời hắn nói vẫn là phải nghe theo một chút.

“Xuy!” Đường Phi cười nhạo một tiếng, mắt tràn đầy khinh bỉ: “Còn muốn đổ thừa người khác? Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi tinh trùng thượng não, thiếu chút nữa hại chết bản thân.”

“Chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua một câu sao?” Phượng Thần Anh nghe được hắn cười nhạo, một chút sinh khí cũng không có, ngược lại vẻ mặt cười ái muội, từ trên xuống dưới nhìn dáng người cao gầy của Đường Phi, nói: “Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu(chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu)! Huống chi ngươi còn là một đóa mẫu đơn tỏa ra trí mạng dụ hoặc?”

Da mặt dày như Đường Phi, nghe câu đùa giỡn khiêu khích như thế cũng không khống chế được nết mặt từng chút đỏ lên, nhưng không muốn thua khí thế liền cường ngạnh nói: “Ngươi từng thấy qua đóa mẫu đơn cường tráng như vậy?”

Phượng Thần Anh cứng lại: “Phi” một tiếng bật cười, tay cầm phỉ thúy vuốt vuốt cằm của mình, ánh mắt ở Trên người Đường Phi dạo qua một vòng lại một vòng, mới nói: “Phải phải phải, quả thật là không giống, ngươi cùng cây bạch dương ở trong khu rừng ngoại thành không sai biệt lắm!”

Đường Phi mặt tối sầm, trong lòng thầm mắng: mẹ nó,ngươi mới không phải là người! Nhưng ngôn ngữ thô tục như vậy,đối với người tu dưỡng tốt như Đường Phi đương nhiên sẽ không nói, cho nên hắn trực tiếp xem nhẹ trêu ghẹo của Phượng Thần Anh, đi qua chỉ vào phỉ thúy của mình, nhíu mày hỏi: “Ngươi thích?”

Phượng Thần Anh ôm lấy phỉ thúy vào lòng, híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Phi, hé miệng cười nói: “Thích.”

Nghe câu trả lời, Đường Phi vươn tay ra kéo, miếng phỉ thúy lại trở về trong tay chính mình, mặt không chút thay đổi nói: “Nhưng ta không thích tặng cho ngươi.” Dứt lời liền bỏ nó vào trong lòng mình.“Nói đi, ngươi tới đây đến tột cùng là có chuyện gì.” Từ sau án tử của Âu Dương gia lần trước, Phượng Thần Anh đối với hắn rất là xa cách, cũng không một lần tới viện của hắn, hắn còn tưởng rằng đối phương rốt cục biết hắn có bao nhiêu âm hiểm nên đã buông tha. Đám công tử ở Đông viện đều âm thầm cao hứng, nghĩ đến hắn rốt cục đã thất sủng, hắn âm thầm cầu nguyện, ước gì về sau không cần nhìn thấy Phượng Thần Anh. Ai biết, chưa đến ba ngày hắn lại tìm tới cửa!

Nhìn Đường Phi đem phỉ thúy thu vào trong lòng, ánh sáng nhạt trong mắt chợt lóe qua, Phượng Thần Anh hơi hơi cúi đầu ghé vào bên tai hắn nói: “Ta đến, là vì ta nhớ ngươi.”

Đường Phi cau mày né tránh, lành lạnh nói: “Làm phiền Phượng đại các chủ có hảo ý, Đường mỗ vẫn tốt lắm, ngươi có thể trở về, đi thong thả không tiễn.”

“Uy,” Phượng Thần Anh làm bộ dángủy khuất, đi qua nói: “Ta là nói thật, ngươi không tin ta?”

Đường Phi xoay người, nhìn chằm chằm vào cặp phượng mâu của Phượng Thần Anh, thật lâu sau, mới phun ra một câu: “Ngươi đáng tin tưởng sao?”

Phượng Thần Anh sóng mắt hơi đổi, còn chưa nói tiếp chợt nghe Đường Phi ngắt lời: “Mặc kệ ngươi xuất phát từ mục đích gì, buông tha trò chơi này đi, hai kẻ không có tâm sẽ không chơi được trò chơi tranh giành chân tâm này. Hơn nữa, ta cũng không tính phụng bồi.” Dứt lời, liền muốn xoay người rời đi.

“Đường Phi.” Phượng Thần Anh cánh tay duỗi ra đem hắn kéo vào trong lòng mình, cúi đầu nghiêm túc nhìn ánh mắthắn, tươi cười trên mặt đã sớm không còn, thay thế vào là nghiêm túc cùng chân thành tha thiết. Thanh âm trầm thấp từ mị mà hữu lực: “Đường Phi, ta là nghiêm túc, ta nói rồi ta thích ngươi, không phải Phương Lâm, là Đường Phi. Từ sau khi biết thân phận chân thật của ngươi, ta đã muốn lưu lại ngươi, chỉ có ngươi.”

Đường Phi sửng sốt, muốn từ trong mắt Phượng Thần Anh tìm ra một chút hư tình giả ý, đáng tiếc, trừ bỏ nghiêm túc, hắn cái gì cũng nhìn không thấy.

“Ai !” Đường Phi giãy ra khỏi ôm ấp của Phượng Thần Anh, một bên xoay người tiến đến phòng ngủ vừa nói: “Nếu ngươi ở thế giới của ta là một diễn viên, chỉ bằng một hành động này, tượng vàng giả Oscar ngươi hẳn có thể cầm đến vài bức.” Nói như vậy, để cho thấy Đường Phi tới bây giờ cũng chưa từng tin hắn, vô luận hắn đóng kịch giỏi đến thế nào cũng vậy!

Tuy rằng không rõ ý nghĩa trong lời nói của Đường Phi, nhưng Phượng Thần Anh cũng biết Đường Phi không tin hắn. Dừng ở trên bóng dángĐường Phi, hiện ra một tia kiên quyết: “Ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, chân tâm của ta!” Đường Phi khựng lại một chút, vẫn lắc lắc đầu bỏ đi.

Khóe miệng chậm rãi dẫn ra một độ conglạnh lùng, Phượng Thần Anh nhìn thân ảnh Đường Phi, mắt phượng dần dần đóng băng. Đường Phi a Đường Phi, ngươi cho là có thể bay ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Quyền chủ đạo của trò chơi này chưa bao giờ ở trên tay ngươi, cho dù người không muốn đếm xỉa đến cũng không có khả năng, ngươi đã sớm bị vây vào đó!

Không sai, Phượng Thần Anh chính là giả bộ, từ ngày hôm đó Đường Phi làm bị thương hắn, trò chơi này liền chân chính bắt đầu. Một lãng tử chuyên tầm hoa vấn liễu, muốn làm bộ ra một cái chân tâm chân tình có gì khó khăn? Tin tức Thiên Tinh đưa tới chứng minh Phương Lâm đã chết, linh hồn hắn không có khả năng ở trên người Đường Phi. Nói cách khác Đường Phi thân thể đã mất, vĩnh viễn chỉ có thể đứng ở nơi này, hắn trở về không được! Hắn muốn từng bước một, xâm nhập tâmcủa Đường Phi, làm cho hắn cam tâm tình nguyện yêu thương hắn, lên giườnghắn, cam nguyện hầu hạ dưới thân hắn!

Đông viện, Liễu viện.

Một thân ảnh màu đen rất nhanh tiến vào trong phòng ngủ của Phi công tử Ngũ Phi, tốc độ cực nhanh, hạ nhân hầu hạ bên ngoài đều không có phát hiện.

“Công tử, mật tín của chủ nhân.” Hắc y nhân quỳ gối trước mặtNgũ Phi, hai tay đang cầm mật tín.

“Ân.” Ngũ Phingồi ở trên giường lấy qua thư tín, trước mặt hắc y nhân mở ra. Xem xong nội dung trong thư, cay nghiệt cười nói: “Chủ nhân rốt cục đợi không kịp sao?”

“Phải, ý tứ của chủ nhânlà, hy vọng công tử mau chóng động thủ.” Hắc y nhân cung kính đáp.

“Trở về nói cho chủ nhân, chuyện này không phải dễ dàng như vậy, cho ta thời giannửa tháng, ta nhất định sẽ đem người giao vào taychủ nhân! Ta đã sớm xem nam nhânkiêu ngạo không vừa mắt ......” Ngũ Phi mị hoặc cười, nhìn hắc y nhân hai tròng mắt lộ vẻ khiêu khích.

“Dạ, thuộc hạ nhất định trở về bẩm báo chủ nhân !” Hắc y nhânđang quỳ phía dưới ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt tươi cườiâm ngoan, tiến lên hôn trụ đôi môi đỏ mọng của Ngũ Phi, thân thủ cởi ra sa y mỏng manh của hắn: “Hiện tại, trước hết để cho thuộc hạ hầu hạ công tử đi......”

Một lát sau, trong phòng ngủ truyền đến vài tiếng rên rỉdâm đãng.

---------------

## 17. Chương 17: Hãm Hại

Giống như muốn xác minh “chân tâm”ngày ấy Phượng Thần Anh nói có bao nhiêu là thật, mấy ngày qua, món ngon vật lạ,vàng bạc châu báu,gấm vóc lụa là, sơn hào hải vị,cuồn cuộn không ngừng đưa đến chỗ Đường Phi, một đám lại một đám thị nữ, thị vệ, đầu bếp không ngừng chạy qua chạy lại bày ra bộ dáng“luôn luôn muốn tìm thứ thích hợp nhất cho công tử”. Phượng Thần Anh cơ hồ mỗi ngày đều phải đến viện của Đường Phi lưu lại ít nhất hai canh giờ, một ngày ba bữa luôn luôn dùng cơm cùng Đường Phi, mặc quần áo, cách ăn mặc, chải đầu, cũng không mượn tay người khác, tự mình làm, cả ngày hỏi han ân cần, chiếu cố chu đáo, sủng ái có thừa. Càng khiến cho Đường Phi cảm thấy bất khả tư nghị là, Phượng Thần Anh cư nhiên không còn có đối hắn động tay động chân, một bộ dáng quân tử chân chính theo khuôn phép lấy lễ đối đãi.

Chính là hành vi vô thượng sủng ái này của Phượng Thần Anh, làm cho Đường Phi cảm thấy gần đây những ngày tốt đẹp trước kia đã kết thúc. Luôn luôn còn có ngườitìm tới cửa gây phiền toái, làm hại hắn muốn nghĩ ra biện pháp đối phó cũng không kịp! Đông việnthì cũng xem như, dù sao ngày ngày nhìn thấy Phượng Thần Anh đến viện của hắn, trong lòng bất bình là chuyện đương nhiên. Nhưng vì cái gì đám nữ nhân ở Nam viện kia cũng muốn đến giúp vui! Cái này cơ, cái kia thiếp, luân phiên đến viện của hắn mỗi ngày, minh tranh ám đấu cái gì đều có! Đường Phi hận đến nghiến răng, đối với một đám nữ nhânmảnh mai lại mãnh liệt,căn bản không thể xuống tay! Đánh cũng đánh không được, mắng cũng không thểmắng, một ngụm nghẹn khuất lúc nào cũng vướng ở ngực, nuốt không trôi, phun không ra, rất buồn bực! Cho nên, mỗi lần nhìn đến tên đầu sỏ Phượng Thần Anh này, nửa điểm hoà nhã cũng không thể cho hắn.

Vừa mới bắt đầu vẫn còn hoàn hảo, Đường Phi khi đó cũng không tỏ vẻ khinh bỉ như thế, nhưng không lâu sau đó, Phượng Thần Anh mỗi lần đến đều nhìn thấy Đường Phi mặt còn đen hơn đáy nồi, chỉ cần hắn vừa mở miệng nói chuyện một câu đã bị Đường Phi dùng mười câu cãi trở về,khiến hắn cứng họng, hại hắn cũng không thể không buồn bực theo.

Hôm nay lại mang tới một đống lớn này nọ, ngườitặng lễ mới vừa rời đi, Ưu nhi liền vội vội vàng vàng chạy vào thông báo:Dong phu nhân của Nam viện tới chơi. Đường Phi thái dương gân xanh nổi lên, hôm qua mới tiễn bước một kẻ hôm nay lại tới một người!

Nghiến răng nghiến lợi nói với Ưu nhibảo cáiphu nhângì gì đó, hắn bị bệnh không thể tiếp khách, nhưng ai biết Đường Phi còn chưa nói xong, Dong phu nhânkia đã đem một đám người tiền hô hậu ủng đi vào.

Đường Phi đứng ở trong viện, khuôn mặt lạnh băng đánh giá Dong phu nhânkia, ung dung, quý diễm như hoa mẫu đơn. Đường Phi trong lòng cười lạnh một tiếng, Phượng Thần Anh này tam cung lục viện người người đều là tuyệt sắc a! Một cái lại một cái xinh đẹp!

Dong phu nhân vào viện của Đường Phi, liền giống như không nhìn thấy hắn, được tỳ nữ nâng vào ngồi trên ghế đá trong sân, sau đó rút ra hương khăn, xoa xoa hai má mới quét Đường Phi liếc mắt một cái: “Ngươi chính là Phương Lâm?” Dong phu nhân sắc mặt kiêu căng như thường lệ, trong lòng lại cười lạnh liên tục: cao lớn thô kệch, so với thị vệ trong viện nàng còn lớn hơn nữa, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù, lão gia đến tột cùng nhìn trúng hắn cái gì?!

Đường Phi ôm lấy khóe môi,hướng nàng tà khí cười, ngữ khí ngả ngớn: “Như thế nào, mỹ nữ cảm thấy tịch mịch nên tới nơi này tìm an ủi?”

“Ngươi !” Dong phu nhân chưa từng nghe qua lời hạ lưu như vậy, xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Vừa định mắng to Đường Phi vô sỉ, nhưng tròng mắt lưu chuyển, nghĩ tới kế hoạch giáo huấn người này của nàng. Phương Lâm ngôn hành phóng đãng, dựa vào một phen đùa giỡn của hắn dối với nàng vừa rồi, hừ, kế hoạch của nàng nhất định vạn vô nhất thất (không có kẽ hở)!

“Hừ,” Dong phu nhân nhẫn nhịn khẩu khí, sau đó nói với những hạ nhân đi theo: “Các ngươi đều rangoài viện thủ đi, ta có lời muốn nói một mình vớiPhương Lâm công tử.”

Vài tên người hầu của Dong phu nhânnhanh chóng lui xuống. Ưu nhi lại đứng yên không nhúc nhích.

Dong phu nhân biết Ưu nhi không phải nhân vật dễ chọc, liền dùng ngữ khí mềm nhẹ nói với Ưu nhi: “Ưu nhi, ngươi cũng đi xuống đi, ta muốncùng chủ tử nhà ngươi tán gẫu vài câu.”

Ưu nhi không để ý tới Dong phu nhân, chỉ là nhìn về phía Đường Phi. Đường Phi hướng Ưu nhi gật gật đầu, ước chừngnữ nhânnày cũng không dám làm ra chuyện gì.

Đợi Ưu nhi đi ra ngoài, Dong phu nhân mới cười duyên đứng dậy đi đến bên người Đường Phi, cố ý làm ra một ít khiêu khích hành động nói: “Phương Lâm công tử quả nhiên giống như lời đồn, tuấn lãngnhư vậy.”

Đường Phi nhíu mày, nữ nhânnày vừa rồi rõ ràng là vẻ mặt biểu tình chán ghét nhìn hắn, như thế nào lập tức thay đổi một bộ dạng khác?

Dong phu nhânthấy Đường Phi không có trả lời, chỉ là si ngốc nhìn mình, có lẽ bởi vì hắn đã bị mình mê hoặc, trong lòng khinh thường cười lạnh, lại nhích lại gầnĐường Phi, nâng đầu làm ra vẻ hờn dỗi: “Phương Lâm công tử tại sao không nói lời nào ? Lại thẹn thùng như vậy?”

Hương khí nồng đậm mạnh mẽ xông vào mũi Đường Phi, Đường Phi thực không để ý mặt mũi hắt xìvài cái, sau đó sờ sờ mũi nói vớiDong phu nhân: “Thật có lỗi, thất lễ.”

Dong phu nhân chán ghét dùng khăn tay che mặt lại, sau đó làm ra bộ mặt quan tâm nói: “Phương Lâm công tử sợ là cảm lạnh đi? Không bằng để cho thiếp thân giúp công tử ấm áp?” Dứt lời vẻ mặt mị hoặc dán tại trên người Đường Phi, đôi môi đỏ tươi hơi hơi mở ra.

Đường Phi là một người đồng tính luyến ái, cong đến không thể cong hơn (đây là nguyên văn nhé), nếu có một nam nhântràn ngập mị lực giờ phút này đối hắn yêu thương nhung nhớ, hắn khẳng định sẽ không chút do dự đem người áp đảo, ăn cho no. Đáng tiếc, hiện tại đối hắn yêu thương nhung nhớ lại là một nữ nhân, hơn nữa là một nữ nhân yêu diễm, thân thể mềm dẻo giống như không có xương sống chính là loại hình phụ nữ hắn bình thường chán ghét nhất. Nhất thời Đường Phicảm giác trên ngườigiống như bị một con rết trăm chân bò qua, ghê tởm muốn phun! Cố nén xúc động muốn tặng cho một cái tát đem người ném xuống đất, Đường Phi xoay quamuốn đẩy nàngra, ai biết hai tay vừa đụng tới cánh tay của nàng, một giây trước vẫn còn hành vi câu dẫn,Dong phu nhân bỗng nhiên lên tiếng kêu to: “Cứu mạng! Người tới a!”

Đường Phi bị nàng kêu giật mình, phục hồi tinh thần lại mới nhìn thấyDong phu nhân đã xé mở quần áo chính mình,lộ ra một áo yếmđỏ au, cả đầu tóc cũng đều rối loạn. Lúc này mọi người nghe được Dong phu nhân kêu to vội tiến vào, cảđám công tử ở trong viện cũng bị tiếng kêu thê lương dọa chạy ra, đồng loạtđứng ở trong viện của Đường Phi xem náo nhiệt.

Dong phu nhân vừa nhìn thấy có người tiến vào liền mạnh mẽ đẩy ra Đường Phi, sau đó ngã ngồi trên mặt đất khóc lớn, khiến phấn trang điểm trên mặt đều lem luốc!

Đường Phi trợn mắt há hốc mồm nhìn Dong phu nhânvẻ mặt như vừa chịu vũ nhục cực đại, khóc đến chết đi sống lại, đây là cái loại hãm hại trong truyền thuyết?! Hắn, Đường Phi cũng có một ngày bị người hãm hại?!

Vài thị nữ đã vội vàng chạy tới, nâng dậy Dong phu nhânđang khóc đến lê hoa đái vũ, có người lanh lợi tìm đến một kiện áo choàng khoác ở trên ngườiDong phu nhân.

“Phương Lâm!” Tương quân đứng đầu Đông việnmang theo thị vệ vây quanh Đường Phi: “Ngươi thân là công tử Đông việnlại dám đối Các chủ bất trung, muốn chạm vào nữ nhân của Các chủ, làm ra những việc cầm thú cũng không bằng như thế! Người đâu, đem hắn bắt lại!”

“Dạ!” Hơn mười thị vệ đồng loạt tiến lên.

“Ai dám!” Ưu nhi che ở trước mặtĐường Phi, trong tay cầm một trường tiên(roi dài), vẻ mặt sát khí nhìn bọn họ.

“Còn chờ cái gì, lên!” Tương quân đã sớm xem hạ nhânkiêu ngạo này không vừa mắt, vừa vặn có thể tại đây thu nhập cả hắn vàPhương Lâm!

Bọn thị vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ biết thân phận Ưu nhi không thể so với hạ nhân tầm thường trong phủ, đều cố kỵ không dám xuống tay.

Đường Phi có chút kinh ngạc nhìn Ưu nhi, nguyên lai vũ khí của hắn là trường tiên a!

“Ta nói Tố Tâm viện như thế nào lại náo nhiệt như vậy, nguyên lai lại là ngươi, tiểu tử thích gây chuyện kia.” Phượng Thần Anh vẻ mặt thản nhiên bước vào sân, cũng không liếc mắt nhìn mọi người một cái, chỉ nhìn chằm chằm Đường Phi, vẻ mặt sủng nịch cùng bất đắc dĩ.

Không nhìn Phượng Thần Anh, Đường Phi tránh đi ánh mắt hắn,khóe miệng khẽ run lên, thật là đến đúng thời điểm a, mỗi lần có người tìm hắn phiền toái, Phượng Thần Anh đều có thể ở thời khắc mấu chốt chạy đến, không thể không làm cho Đường Phi hoài nghi, hắn không phải là đã sớm tránh ở chỗ tối xem kịch vui, đợi thời cơ mớichạy ra chứ!

“Lão gia!”

“Khấu kiến Các chủ!”

Thoáng chốc, người trong viện nhất tề quỳ xuống, vị Dong phu nhânkia một bên khóc lóc, một bên quỳ đến bên chânPhượng Thần Anh, ngẩng lên gương mặt lê hoa đái vũ, vẻ mặt khuất nhục xấu hổ lên án: “Lão gia, người phải làm chủ chothần thiếp! Phương Lâm hắn, hắn!” Dong phu nhân nói không nổi nữa, cầm lấy góc áo Phượng Thần Anh khóc không thành tiếng.

Phượng Thần Anh không dấu vết kéo góc áo của mình ra, ngẩng đầu nhìn Đường Phi.

Đường Phi tà tà hướng mắt nhìn qua, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh.

“Nếu lần sau, cònđể cho ta thấy ngươi đối với hắnnhư vậy, ngươi liền tự mìnhcút khỏiPhượng Tê Các.” Phượng Thần Anh lạnh lùng liếc Tương quân một cái, Tương quân sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu nói “dạ dạ”, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo.

“Trừ bỏ Mặc Trúc cùng Ưu nhi, những người còn lại nên làm cái gì thì đi làm đi.” Phượng Thần Anh thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho mỗi người đều nghe được rành mạch.

Rất nhanh, Tố Tâm viện liền còn lại Phượng Thần Anh, Đường Phi, Dong phu nhâncùngvới Mặc Trúc và Ưu nhibị lưu lại.

Phượng Thần Anh đối Đường Phi cười, sau đó cúi đầu nhìn nữ nhânkhóc lóc đòi sống đòi chết, thấp giọng hỏi: “Hắn, bính ngươi ?”

“Dạ phải !” Dong phu nhân bi thống gật đầu nói: “Lão gia phải làm chủ cho thần thiếp!”

“Phải không ?” Phượng Thần Anh gợi lên khóe miệng nhìn nữ nhân kia, Dong phu nhân trong lòng rùng mình, chẳng lẽ lão gia không tin nàng?

“Lão gia, đây là thiên chân vạn xác! Nơi này mọi người đều có thể làm chứng!” Dong phu nhân vội vàng nhìn Phượng Thần Anh nói.

“Hắn trước mặt nhiều ngườinhư vậy có thể đối ngươi gây rối?” Phượng Thần Anh tựa tiếu phi tiếu hỏi.

“Không, không phải !” Dong phu nhân trong mắt xẹt qua một tia bối rối: “Là thiếp thân hô lên, sau đó bọn họ mới vào.”

“Nga ?” Phượng Thần Anh khóe miệng vẫn cười, thanh âm lại càng ngày càng lạnh: “Nói như vậy, chuyện này có thể là thật sự, nhưng cũng có khả năng -- là ngươi nói dối, oan uổng hắn.”

“Thần thiếp không có! Lão gia, thỉnh tin tưởng thần thiếp là trong sạch! Là hắn! Là Phương Lâmcó ý đồ gây rối!” Dong phu nhân đã mất đi vẻ khuất nhụcvừa rồi, ngữ khí vội vàng hy vọng Phượng Thần Anh có thể tin tưởng lời của mình.

Phượng Thần Anh lại ngẩng đầu nhìn hướng Đường Phi, Đường Phi mặt không chút thay đổi, nhìn nữ nhânđang diễn trò, sau đó trêu tức nói: “Ta nếu có đói bụng ăn quàng, cũng sẽ không xuống tay với một lão bà, ta lên không nổi a!”

Dong phu nhântức giận sắc mặt trắng bệch, vừa định lên tiếng mắng Đường Phi, lại ngại Phượng Thần Anh nên không dám mở miệng, chỉ có thể căm giận nhìn hắn.

“Thì ra là vậy.” Phượng Thần Anh gật đầu đồng ý, Dong phu nhân một búng máu thiếu chút nữa phun ra!

“Nếu nói là Ưu nhi hoặc là đám công tử ở Đông việnnày, ta còn tin tưởng vài phần.” Phượng Thần Anh nói: “Nhưng nếu là nữ nhân, thật đúng là không có khả năng, ngươi tính toán nhầm rồi.” Đường Phi chỉ thích nam nhân, hắn đã sớm biết.

Nghe được Phượng Thần Anh nói những lời này, Ưu nhi trong lòng cả kinh, cúi đầu không dám nhìn Đường Phi.

“Lão gia, lão gia! Là thật! Cầu ngài tin tưởng thiếp thân!” Dong phu nhânvẫn còn muốn giãy dụa.

“Người tới.” Phượng Thần Anh nói, ngoài cửa lập tức tiến vào hai thị vệ.

“Các chủ !”

“Đem nàng dẫn đi, giao cho Thiết Hoán, hắn biết nên làm như thế nào.” Phượng Thần Anh tùy ý phất tay nói.

“Lão gia tha mạng! Thần thiếp không dám nữa! Thần thiếp biết sai rồi! Không dám nữa! Cầu lão gia tha cho thần thiếp đi!” Dong phu nhân một bên giãy dụa, một bên hướng về Phượng Thần Anh, nàng biết phàm là đám công tử thị cơ phạm vào đại tội, bình thường đều bị bán đến kỹ viện, ngàn người cưỡi, vạn kẻ đè trọn đời không thể trởmình!

Trong đó một thị vệ có vẻ thông minh, trước khi Phượng Thần Anh sinh khí liền đánh hôn mê nàng, sau đó đem ngườimang đi.

Một trò khôi hài, cứ như vậy bình ổn. Đường Phi muốn cười, càng muốn tìm một cây gậy bóng chày bằng thép ở trên đầu Phượng Thần Anh đập một phát! Nếu không phải do hắn, bản thân cũng không cần cùng những người đó ngày ngày trình diễn tiết mục tranh giành tình nhân! Liếc Phượng Thần Anh một cái, Đường Phi xoay người vào phòng, lười xã giao với hắn!

Phượng Thần Anh không thèm để ý cười, mệnh lệnh Ưu nhi cùng Mặc Trúc chờ ở bên ngoài, sau đó đi theo Đường Phi vào phòng.

Đường Phi ngồi xuống bên bàn tròn ở ngoại thính, cấp mình một ly trà sau đó một hơi uống cạn, hắn cần phải làm dịu cơn tức!

Phượng Thần Anh nhanh chóng ngồi ở bên ngườiĐường Phi, nhìn Đường Phi uống một hơi cạn tách trà, sau lập tức rót tiếp cho hắn một ly, vẻ mặt lấy lòng nhìn hắn.

Đường Phi nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh, sau đó cứng rắn nói: “Đem mấy thứ loạn thất bát tao gì đó ngươi đưa tới cho ta thu hồi về đi! Về sau đừng khiến nơi này của ta càng thêm ngột ngạt!” Lần trước bộ quần áo hoa lệ Phượng Thần Anh cố ý chế tạo cho hắn đã sớm bị hắn cuốn lạinhét dưới đáy hòm, nhưng hiện tại đồ đưa tới ngày càng nhiều làm cho hắn không thể không lên tiếng? !

Phượng Thần Anh sửng sốt, hỏi: Những thứ này nọ ta đưa tới đây ngươi cũng không thích?”

“Hừ !” Đường Phi cười lạnh một tiếng thay câu trả lời, hắn đâu chỉ là không thích, hận không thể đem bọn nó quăng hết vào hồ nước kia! Vàng bạc châu báu,lụa là gấm vóc? Coi hắn là cái gì? Nữ nhân?!

Qua một hồi lâu, Phượng Thần Anh mới nhìn chằm chằmĐường Phi cho tới bây giờ cũng không cho hắn một chút hoà nhã, ủy khuất nói: “Đường Phi, ngươi nói ta đến tột cùng phải làm như thế nào ngươi mới có thể vừa lòng? Có phải hay không muốn ta đem mặt trăng cùng tinh tú trên trời hái xuống cho ngươi, ngươi mới có thể đối ta cười một cái?”

Đường Phi cười lạnh một tiếng, nói: “Phượng đại gia, ngài đối với tiểu nhân đã đầy đủ ân sủng, còn muốn ngài đem ánh trăng sao hái xuống, chỉ sợ tiểu nhân còn chưa kịp kiếm đủ một ngàn lượng trở về thì hồn đã về thiên cổ!” Sự việc nháo loạn vừa rồi, hắn cam đoan hiện tại đám nam sủng thị cơ này đều ước gì có thể độc chết hắn!

“Như thế nào được? Có ta ở đây bọn họ tuyệt đối không dám! Vẫn là nói vài thứta tặng cho ngươi,ngươi cũng không thích? Nếu vậy ta có thể đưa thứ tốt hơn đến!” Phượng Thần Anh bộ dáng khó hiểu nhìn Đường Phi nói.

“Hừ !” Đường Phi lại là lạnh lùng cười, quay đầu xem cửa sổ: “Ngài thật đúng là hào phóng, Phượng đại tài chủ không sợ tiểu nhân cầm vàng bạc châu báu của ngươi làm thù lao choThiên Tinh? Phải biết rằng vài thứ kia, giá trị không chỉ trăm vạn lượng a!”

“Nga?” Phượng Thần Anh nghe được Đường Phi nói những lời này mím môi cười, hỏi: “Vậy ngươi lại vì sao không làm như vậy? Còn muốn nói cho ta biết?” Không đợi Đường Phi trả lời Phượng Thần Anh lại nói tiếp: “Chẳng lẽ, ngươi rốt cục phát hiện chính mình luyến tiếc ta?” Hắn biết tính tình của Đường Phi, tự tôn tự phụ kiêu ngạo tới cực điểm, như thế nào muốn dùng đến tiền nam nhân khác đưa cho hắn?!

Đường Phi quay đầu, nhìn Phượng Thần Anh một hồi lâu mới trầm trọng nói: “Trước khi gặp ngươi, ta vẫn nghĩ da mặt mình đã dày đến tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, nhưng sau khi gặp ngươi, ta mới phát hiện hóa ra thiên ngoại hữu thiên,nhân ngoại hữu nhân, những lời này quả thực chính là rất thích hợp với ngươi!”

“Ha ha a,” Phượng Thần Anh triển khai cẩm sam trong tay,che miệng cười, nói: “Quá khen quá khen.”

Đường Phi cứng lại, thật lâu cũng nói không ra lời. Một lúc rất rất lâu sau, Đường Phi mới nói: “Người ngay không làm việc mờ ám, ngươi nói, mấy ngày nay đối ta tốt như vậy, đến tột cùng là có mục đích gì? Theo lý thuyết ngươi cái gì cũng đều có, còn muốn thứ gì trên người của ta?”

Lần này ngược lạilà Phượng Thần Anh đông cứng, mục đích? Nhãn tình vô tội chớp chớp nhìn Đường Phi, Phượng Thần Anh ngữ khí có chút bất đắc dĩ: “Mục đích của ta là cái gì ngươi còn không nhìn ra sao? Ta muốn cái gì trên người ngươi, ngươi còn không biết sao? Ngươi toàn thân cao thấp chỉ có mấy trăm lượng bạc,ngay cảcây quạt trên tay ta còn không mua nổi, ngươi nói ta là muốn cái gì?”

Đường Phi vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nhớ tới mấy ngày qua cả nam lẫn nữ như muốn đạp nát cửa phòng của hắn, còn có vị Dong phu nhânhôm nay, liền bừng tỉnh đại ngộ, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Phượng Thần Anh: “Ngươi thật sự là đủ nhàm chán, rất thích xem mấy tiết mục khuê phòng đấu đá, tranh thủ đoạt tình cảm sao? Thực xin lỗi, Đường mỗ rất bận rộn, thỉnh ngài tìm người rảnh rỗi khác cùng chơi với ngài đi!” Từ ngày thân phận chân thật của hắn bị Phượng Thần Anh biết, hắn không nghĩ sẽ ở trong tòa thâm phủ nguy ngả tráng lệ này gây thù chuốc oán!

Phượng Thần Anh tức giận muốn hung hăng đánh Đường Phi một trận, tuy rằng hắn minh trương mục đảm, gióng trống khua chiêng sủng Đường Phi như vậy,trong đó cũng có một mục đích là muốn nhìn một chút, Đường Phi có thể cùng những người đó đấu đá hay không, dù sao ở Phượng Tê Cáccàng ngày càng nhàm chán, ngẫu nhiên tìm chút việc vui cũng không tồi. Nhưng dù saomục đích lớn nhất của hắn là muốn làm cho Đường Phi động tâm với hắn, nhưng ai biết hắn bỏ ra nhiều tâm tư như vậy, ngườinọ căn bản là không bày tỏ chút thái độ nào! Mạnh mẽ áp chế lửa giận trong người, Phượng Thần Anh thu lại một khuôn mặt tươi cười nói: “Chẳng lẽ nhiều ngày như thế, ngươi thật sự một chút cũng đều nhìn không ra ta đây là muốn lấy lòng ngươi? Ngươi thật sự không biết cái ta muốn, chính là tâm của ngươi?”

Đường Phi chấn động, mắt tràn đầy kinh ngạc, Phượng Thần Anh theo đuổi hắn?! Nguyên lai Phượng Thần Anh làm nhiều chuyện như vậy là đang theo đuổi hắn?! Đường Phi đứng lên, sau đó điều chỉnh tư thái toàn thân cao thấp nhìn Phượng Thần Anh nói: “Phượng Thần Anh, ta mặc kệ ngươi trước kia đối với những người khác như thế nào, nhưng ta xin khuyên ngươi một câu: Thấy rõ đối tượng hãy đến. Ta là Đường Phi, không phải Phương Lâm, lại càng không phải đống công tử thị cơ mà ngươi đang dưỡng. Ta nhìn thấy ngươi càng nhìn càng không chịu nổi, không cần tiếp tục lãng phí tâm tư.”

Phượng Thần Anh ánh mắt híp lại, lẳng lặng nghe Đường Phi nói xong, khóe môi nhất câu, cũng đứng dậy cùng Đường Phi đối diện, gằn từng chữ một nói: “Ngươi nhất định sẽ yêu thương ta.” Ngữ khí tự tin, vẻ mặt kiêu ngạo, hắn, Phượng Thần Anh muốn tâm của một người, chưa từng không chiếm được!

Đường Phi không bận tâm nhún nhún vai, sau đó vỗ vỗ mặt Phượng Thần Anh nói: “Nghỉ ngơi một chút đi, tiểu đệ đệ.Ta không có khả năng cảm thấy hứng thú với ngươi.” Đường Phi tuy rằng dùng thân thểhai mươi tuổi, nhưng trên thực tế đã gần ba mươi niên kỷ, đã sớm trải qua nhiều năm tình trường, dần dần hình thành hương vị thành thục. Muốn hắn đối với tiểu tử mới hai mươi tuổi vừa biết mùi đời Phượng Thần Anh này động tâm? Thật sự rất khó, so với lên trời còn khó hơn.

Phượng Thần Anh trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, thân thủ đem Đường Phi đẩy xuống, trong nháy mắt liền đem hắn đặt ở dưới thân mình, ấm tách trên bàn “loảng xoảng” rơi xuống đất, tiếng vỡ vụn chói tai vang lên làm cho Ưu nhi cùng Mặc Trúc đangở ngoài cửa sửng sốt, vừa định tiến vào nhìn xem, chợt nghe Phượng Thần Anh trầm giọng nói: “Ai cũng không được phép đi vào!” Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng không có lá gan cãi lệnh hắn.

Phượng Thần Anh một tay chế trụ thắt lưng Đường Phi,một tay nắm cằmhắn, cúi người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Ngươi đến tột cùng muốn ta làm như thế nào mới bằng lòng tin tưởng ta một lần?”

Đường Phi giật giật cánh tay, phát hiện rút không ra, hắn mới lạnh lùng nói: “Đây chính là cách mà ngươi muốn người khác tin tưởng ngươi?”

“Đường Phi.” Phượng Thần Anh ôm thắt lưng siết chặt, thanh âm như nỉ non nhưng lại dẫn theo chút sầu khổbất đắc dĩ, Đường Phi chấn động!“Đường Phi, ta...... ta là lần đầu tiên đối với một người để bụngnhư vậy, cho dù mỗi lần tới chỗ này đều bị ngươi chọc giận, ta đã thề lần sau tuyệt đối sẽ không đến nữa, nhưng đợi đến lần tiếp theo lại không nhịn được niệm tưởng trong lòng, tiếp tục tìm mộtcái cớ đến chịu đựng châm chọc của ngươi. Mỗi ngày đều muốn tạo niềm vui cho ngươi, đưa tới này nọ ngươi không thích,lần sau sẽ đưa thứ tốt hơn! Ngươi có biết, con người của ta luôn luôn cuồng vọng tự đại, nghĩ hết biện pháp lấy lòng một người như vậy, thật đúng là lần đầu tiên, ta biết ngươi ghét bỏ loại phương thức ngu ngốc này, nhưng trừ bỏ nó, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới khiến ngươi vui vẻ...... Đường Phi, ta thật sự là thích ngươi, ta không cầu cái gì, chỉ cầu ngươi có thể cho ta một cơ hội, để cho ta có thể yêu ngươi......”

Đường Phi trong đầu có chút mơ hồ, trong trí nhớ, có một nam tử thanh tú cũng từng dùng ngữ khí cầu xin như vậy nói thíchhắn, cầu hắn cấp một cơ hội có thể đi vào tâm của hắn. Lúc ấy bản thâncòn chưaminh bạch đáp án trong lòng, ngày hôm sau lại bởi vì uống rượu liền hồ đồ cùng hắn lên giường, đối mặt với vui mừng của người nọ, hắn vẫn không cho y một đáp án. Hắn còn nhớ rõ người nọ thoáng chốcánh mắt liền ảm đạm xuống, còn có khóe miệng làm ra một tươi cười giả bộ như không bận tâm.

Hắn nợ y một đáp án, Trần Thần......

“Hảo......” Không xong! Đường Phi trả lời xong mới phát hiện đại sự không ổn, người này không phải Trần Thần, là Phượng Thần Anh!

“Ngươi nói hảo?” Phượng Thần Anh nghe được đáp án của Đường Phi,liền vui mừng giống như hài tử, dùng đầu ở trên cổ hắn dụi dụi, cao hứng nói: “Nếu vậy về sau không được trốn ta, không được cản ta lại, càng không được vô duyên vô cớ tức giận với ta!”

Đường Phi để mặc Phượng Thần Anh ôm hắn mừng như điên, nhưng sắc mặt giống như vừa nuốt phải một con ruồi, khó coi tới cực điểm, hắn có thể hay không đem chữ “Hảo” vừa rồi thu hồi lại? Hắn không phải là nói với Phượng Thần Anh a!

----------------

## 18. Chương 18: Lễ Vu Lan

Nửa đêm an tĩnh, dưới ánh trăng sáng,chỉ có tiếng côn trùng rúc rích.

Đường Phi nằm ở trên ghế dướigiàn hoa tử đằng, nhìn ánh trăng tròn trên trời đêm mà ngẩn người. Một mái tóc dài mềm mại đen như mực phủ xuống mặt sau lưng ghế dựa, để mặc những làn gió mát thổi khô tóc. Ưu nhi đứng ở phía sau hắn, hai mắt dừng ở trên bóng dáng hắn, mang theo mê luyếnthật sâu, cùngmột loại ưu tưthản nhiên.

Ngoài viện truyền đến vài tiếng bước chân nhẹ nhàng, Ưu nhi rùng mình, nhanh chóngổn định tâm thần cúi đầu, không dám tiếp tục liếc mắt nhìn Đường Phi.

Phượng Thần Anh đi chậm rãi thong thả đến phía sauĐường Phi, theo ánh mắt hắn nhìn về phía ánh trăng vàng chiếu sáng trên trời, thật sáng, thật tròn.

“Ngày mai chính là mười lăm đi?” Phượng Thần Anh thản nhiên nói. Cúi đầu nâng tay thưởng thức mái tóc đem mượt của hắn, để sát vào chóp mũi hít mấy hơi, mộtmùi thơm ngát thấm vào tâm làm cho bản thân có chút trầm mê, Phượng Thần Anh thoải mái thở dài.

“Hình như là phải, ánh trăng đều tròn như vậy.” Đường Phi không để ý đến động tác của Phượng Thần Anh, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào bầu trời đêm.

Phượng Thần Anh cười cười, cầm lấy chiếc lược bằng ngà voi để ở một bên, bắt đầu giúp Đường Phi chải tóc, động tác chăm chú mà ôn nhu. Tự sau ngày Đường Phi nói “Hảo”, hắn đã bắt đầu danh chính ngôn thuận ở Tố Tâm viện tiến dần từng bước. Vàng bạc châu báu,gấm vóc lụa là Đường Phi không thích, hắn liền không đưa tới nữa. Đường Phi thích đọc sách, hắn liền thu tập một đống lớn nào là danh gia điển tịch, dân gian tiểu thuyết, thần thoại truyện ký,mang qua cho hắn. Đường Phi không thích tranh cãi ầm ĩ, chỉ thích im lặng, hắn liền cho mang mộtmớ trà thượng phẩm đến viện của hắn, một người đọc sách, một người phẩm trà, cứ như vậy ngồi một buổi chiều. Tuy rằng Đường Phi phản ứng lãnh đạm, nhưng hắn vẫn đang thể hiện bản thân chính là một hảo tình nhânbiết săn sóc và trách nhiệm, nhìn ôn nhu trong mắt hắn có thể khiến người khác mềm ra như nước.

“Không bằng ngày mai, chúng ta ra ngoài dạo chơi đi.” Đường Phi bỗng nhiên nói, hắn nghe thấy được trong phủ nồng đậm mùi đàn hương. Hương vị như vậy, hắn rất quen thuộc, nhớ rõ mười một tuổi năm ấy, thời điểm người mà hắn gọi là “phụ thân” chết, loại hương vị này quấn quanh hắn ước chừng bảy ngày.

Phượng Thần Anh ánh mắt lung linh, khóe miệng khẽ cong, nói: “Hảo.”

Mười lăm tháng bảy, lễ Vu Lan.(rằm tháng bảy âm lịch ấy)

Đường cái bình thường đều phồn hoa náo nhiệt hôm nay lại không giống như mọi ngày, cơ hồ từng nhà đều ở trước cửa đều đặt một cái bồn vu lan cùng lư hương, sau đó thắp nến, đem giấy tiền vàng bạc đốt xuống âm phủ để tế những thân nhân đã qua đời. Hoạt động tế tự như vậy đều duy trì trong toàn bộ tháng bảy, tháng này là tháng quỷ môn quan mở cửa, bách quỷ hoành hành, thậm chí ngay cả địa hạ Diêm La cũng không thể quản được. Ở thời điểm đó, các nhà các hộ đều cực lực tráng xuất môn, việc đi lên núi lại càng bị cấm, thế hệ trước nói rằng, loại địa phương này dễ dàng bị quỷ bắt đi làm thế thân.

Đường Phi đối vớingày hội truyền thống của Trung Quốc vẫn có chút hiểu biết, bất quá ở thế kỷ hai mươi mốt,lễ hội này chỉ diễn ra vào hai ngàymười bốn hoặc mười lăm tháng bảy.

Cùng Phượng Thần Anh ở trên đường cái Miên Cẩmthành, nơi nơi đều là tro tàn bay trong không trung, trong chóp mũi tất cả đều là mùi hương nến, Đường Phi nhịn không được hắt xì mất cái. Phượng Thần Anh ở một bên xem chỉ cười cười, lấy từ trong lòng ra một cái khăn tay đưa cho Đường Phi, nói: “Không quen hương vị như vậy? Các ngươi bên kia không có tế tự sao?”

Đường Phi tiếp nhận khăn xoa xoa cái mũi: “Có, bất quá không kéo dài như thế, bình thường không phải vào mười bốn thì chính là mười lăm, đốt xong giấy tiền thì xem như đã xong.”

“Đối với tổ tông đại bất kính như thế? Không sợ gặp báo ứng?” Phượng Thần Anh nhíu mày nói.

“Chuyện bất kính hơn nữa cũng đều đã làm, cho nên quốc gia chúng ta thường xuyên gặp phải báo ứng, thiên tai nhân họa đặc biệt nhiều.” Đường Phi ăn ngay nói thật, ở thời điểm biến động quốc gia trong một thập kỷ kia, cho dù là miếu Ngọc Hoàng đại đế bọn họ cũng đều dám phá, vì cái gọi là “cách mạng” mà những chuyện phụ tử tương tàn thường xuyên trình diễn, bất quá chỉ đốt một ngày giấy tiền thì đã tính là gì?

“Ngươi......” Phượng Thần Anh còn chưa nói xong, chợt nghe Đường Phi kêu một tiếngsợ hãi.

“Hà Tịch?” Đường Phi lập tức đi qua, Phượng Thần Anh sắc mặt khẽ biến, cũng đi theo tới.

Hà Tịch không chỉ đi một mình, còn có Liễu Nghịcùng Thuần Vu Quyếtngày đó đã gặp qua. Chỉ là tiểu quỷ kêu Thuần Vu Quyết kia, hốc mắt phiếm hồng, một bộ dáng vừa mới khóc xong, chắc là vừa mới bái tế thân nhân?

“Đường Phi ? Ngươi như thế nào......” Hà Tịch chú ý tới Phượng Thần Anh ở phía sau Đường Phi, nghi hoặc một chút mới nói: “Ngươi cũng đi ra bái tế ngườithân?”

“Không phải, chỉ là nghĩ ra ngoài đi dạo một chút.” Đường Phi chú ý tới vạt áo ba người bọn họ đều dính chút cỏ dại, hẳn là mới từ ngoại ô trở về .

“Đường Phi, bọn họ là bằng hữu của ngươi?” Phượng Thần Anh tiến lên một bước, tayrất tự nhiên khoát lên eo của Đường Phi hỏi. Hắn đã sớm từ chỗ Ưu nhi biết chuyện Đường Phi gặp qua những người này, cho nên tuyệt không kỳ quái.

Đường Phi nhíu nhíu mày, cẩn thận tiến lên một bước né tránh tay hắn, sau đó đối Hà Tịch nói: “Phải rồi, đây là bằng hữu của ta, Phượng Thần Anh.” Quay đầu lại nói với Phượng Thần Anh: “Bọn họ là bằng hữu ta nhận thức trước đó không lâu, vị này là Hà Tịch, vị này là Liễu Nghị, đây là Thuần Vu Quyết.” Kỳ thật đối với Liễu Nghịcùng Thuần Vu Quyết, hắn một chút cũng không rõ ràng, chỉ là nhân tiện giới thiệu lẫn nhau mà thôi.

Phượng Thần Anh gợi lên khóe môi, Hà Tịch?

“Hạnh ngộ hạnh ngộ.” Phượng Thần Anh chắp tay chào hỏi. Hà Tịch cùngLiễu Nghịcũng trả lễ cho hắn, chỉ duy có Thuần Vu Quyết là thờ ơ, vẻ mặt hờ hững nhìn về phía trước.

“Thật có lỗi, đệ đệ của ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện.” Liễu Nghị lập tức đi ra hoà giải. Thuần Vu Quyết hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, giống như đang nói “Ai là đệ đệ ngươi”!

Phượng Thần Anh bất động thanh sắc ở trên gương mặt tinh xảo của Thuần Vu Quyết quét một vòng, hắn vốn yêu thích mĩ nhân, cho nên liền tha thứ hắn vô lễ, nói: “Không sao.”

“Chúng ta đang định đến một Tao Nhã lâu dùng cơm trưa, hẹn trước không bằng ngẫu ngộ, Đường huynh cùng Phượng huynh liệu có nể mặt đi cùng?” Liễu Nghị mời nói.

Hà Tịch dùng ánh mắt mong chờ nhìn Đường Phi, Đường Phi lập tức nói: “Vậy cung kính không bằng tuân mệnh.”

Phượng Thần Anh ánh mắt chợt lóe, sau đó quay đầu sủng nịch nhìn Đường Phi nói: “Ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, dù ngươi đi đâu ta cũng đều đi theo.”

Đường Phi mắt trắng dã liếc hắn, thật sự là không thấy qua kẻ nào thích diễn trò như vậy!

Đường Phi là lần đầu tiên đến Tao Nhã lâu, thoạt nhìn tửu lâu này rất to lớn trang nhã, hắn sợ chi phí rất cao bản thân sẽ không trả nổi. Tiền của hắn đều dùng làm lộ phí trở về, làm cái gì đều phải tính toán.

Mãi cho đến khi gọi xong đồ ăn, Đường Phi mới biết được hôm nay chính sinh nhật Hà Tịch.

“Hôm nay là sinh thần củangươi?!” Đường Phi kinh ngạc nhìn Hà Tịch, hắn cái gì cũng chưa kịp chuẩn bị.

“Bất quá chỉ là một cái sinh thần mà thôi, huống hồ cũng là một ngày như mọi ngày, không cần để ý nhiều.” Hà Tịch nhìn ra ý nghĩ của Đường Phi, thản nhiên giải thích. Hắn không muốn Đường Phi nghĩ là hắn cố ý che dấu sinh thần, chỉ vìngày sinh của hắn lại nhằm lễ Vu Lan, vốn là điềm xấu, huống chi còn là ngày bách quỷ hoành hành, có thể tránh được thì cứ tránh.

Đường Phi nhíu nhíu mày, hắn trước kia nghe nói qua người có bát tự sinh vào ngày lễ Vu Lan, chính là mệnh Thiên Sát Cô Tinh,khắc cha khắc mẹ khắc gia tộc. Nhưng Đường Phi chưa bao giờ tin tưởng những chuyện này, cho dù rất nhiều chuyện ly kì đã xảy ra trên người mình, hắn cũng vẫn không tin chỉ một cái ngày sinh lại có thể quyết định được sinh tử người khác.

“Thật có lỗi, hôm nay sinh thần của ngươi, ta lại cái gì cũng đều không chuẩn bị.” Đường Phi mang theo xin lỗi nhìn Hà Tịch, Hà Tịch mỉm cười, nói: “Có lòng là tốt rồi, không cần câu nệ hình thức.”

“Đúng vậy, mọi người đều nói không quan hệ, Đường Phi ngươi không cần để ý!” Phượng Thần Anh bị bỏ mặc ở một bên, có chút giấm chua nói, cư nhiên trước mặt hắn quan tâm một nam nhânkhác như vậy?!

“Đúng vậy, Đường huynh không cần quá khách khí, chúng ta và Hà Tịch cùng đi ăn một bữa cơm rau dưa là đủ, tâm ý quan trọng hơn hình thức.” Tần Nghị phe phẩy cây quạt nói, sau đó quay đầu hỏi Thuần Vu Quyết: “Tiểu Quyết, ngươi xem ta nói đúng không?”

“Hừ !” Thuần Vu Quyết hừ lạnh một tiếng, quay đầu tránh đi hắn, biểu tình trên mặt không chút biến hóa.

Đúng lúc này thì một thị nữ mang đồ ăn đến, đánh vỡ kinh ngạc xấu hổ của Tần Nghị.

Đường Phi nhìn Hà Tịch ngồi ở đối diệnhắn, lại nhìn lướt qua thức ăn phong phú trên mặt bàn. Như thế nào không có trứng gà? Linh quang chợt lóe, Đường Phi có chút hưng phấn đứng lên, hắn đã biết tặng cái gì cho Hà Tịch!

“Cô nương, xin hỏi phòng bếp nơi này của các ngươi, có thể cho tại hạ mượn dùng một chút không?” Đường Phi xoay người nói với thị nữ đang đứng ở một bên: “Ta có thể trả bạc cho các ngươi.”

Tiểu thị nữ kia ngẩng đầu, thấy rõ dung mạo Đường Phi gương mặt tròn nhỏ nhắn không khỏi ửng hồng, tiểu cô nương mười sáu mười bảy, luôn đối với những nam tử vĩ ngạn,cao lớn anh tuấn, tràn ngập dương cương có hảo cảm. Ngập ngừng nói: “Khả, có thể, thỉnh công tử, mời đi theo ta.”

Đường Phi có chút buồn cười, làm cho hắn nhớ tới trước kia thời điểm học đại học cũng là như vậy, Trần Thầncùng hắn đi dạo phố, 95% tiểu nữ sinh đều đã chủ động đi tới xin số điện thoại của hắn, khi đó Trần Thần còn thường xuyên ghen tị hắn cao lớn hơn người thường, cảm thán ông trời cho hắn một gương mặt đào hoa.

“Làm phiền cô nương.” Đường Phi đối tiểu thị nữ nói, sau đó quay đầu nói với Hà Tịch: “Lễ vật cho ngươi.” Nói xong, liền lưu lại đám ngườiở trong phòng, đi theo tiểu thị nữ ly khai.

Phượng Thần Anh có chút nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Phiđi xa, sau đó bất động thanh sắc nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái. Hà Tịch nhận thấy ánh mắt Phượng Thần Anh có chút địch ý, sau đó đối hắn lạnh nhạt cười.

Phượng Thần Anh khóe miệng trừurút, lập tức quay đầu nói vớiTần Nghị: “Phượng mỗ thật đúng là không biết đương triều thái tử cư nhiên sửa thành họ Liễu, như thế nào, làm thái tử đã lâu nên muốn đổi một thân phận khác?” Lời này khó có thể nói trước mặt Đường Phi, nhưng Đường Phi vừa đi Phượng Thần Anh liền vạch trần thân phậnTần Nghị.

“Ha ha a, Phượng các chủ nói đùa, cũng giống như tiểu nam sủng kia của ngươi thôi, hành tẩu giang hồ sao có thể không chuẩn bị vài cái tên giả để thỉnh thoảng dùng tới?” Tần Nghịkhép cây quạt lại, vẻ mặt hiền lành nói với Phượng Thần Anh. Hắn sớm biết Phượng Thần Anh đã nhìn ra thân phận chân thật của hắn, chỉ là ngại Đường Phi nên mới không thể không giả ngu.

“Nga ? Tiểu nam sủng này của ta nhưng thật ra đầu óc rất đơn giản, lời hắn nói là thật là giả,dựa vào sự khôn khéo của thái tử soa lại không nhìn ra? Chắc là phượng mỗ gần đây sủng hắn thái quá, rêu rao đến mức rước lấy một ít dò xét không cần thiết của người khác a?” Phượng Thần Anh mắt phượng khẽ híp lại, phe phẩy cây quạt nói.

“Phượng các chủ lo lắng quá nhiều, thái tử cùng tại hạ vàĐường huynh nhận thức, thật sự chỉ là ngẫu nhiên mà thôi, Các chủ thần thông quảng đại như vậy, không có khả năng không biết đi?” Hà Tịch bưng lên tách trà trong tay nhấp một ngụm, giương mắt nhìn Phượng Thần Anh.

“Ha ha a, quả nhiên là đệ nhất mưu sĩ của đương triều thái tử, tài ăn nói không tồi.” Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn Hà Tịch, trên mặt nhìn không ra cảm xúc.

“Huống hồ, lấy dáng người cùng phong thái của Đường huynh, cũng không giống nam sủng, lúc trước thời điểm chúng ta kết giao căn bản cũng không biết thân phận của Đường huynh. Cho dù là hiện tại, chúng ta cũng nhìn không ra hắn cùngPhượng các chủ, lại có quan hệnhư vậy.” Hà Tịch cười nhẹ, trong giọng nói có chút khiêu khích. Đường Phi đối với Phượng Thần Anh lãnh đạm, cho dù là người mùcũng có thể nhìn ra!

Tần Nghị sửng sốt, có chút đăm chiêu nhìn về phía Hà Tịch, cảm tình của hắn thông thường sẽ không lộ ra ngoài, lại càng không chủ động khiêu khích đối thủ, cư nhiên lại nói ra những lời như vậy?

Phượng Thần Anh cứng họng, nửa ngày không nói ra lời. Ngay tại thời điểm không khí dần dần đông lạnh, Đường Phi đi mượn phòng bếp người khác rốt cục đã trở lại.

Đường Phi cầm một cái khaytrên tay, trên khay đặt một cái đĩamỏng manh, trên cái đĩa chính là hai quả trứng gà luộc.

Lòng đỏ vàng óng ánh vẫn chưa hoàn toàn nấu chín, nằm ở trên lòng trắng hơi hơi lay động.

Đường Phi đem cái đĩa bày ra trước mặtHà Tịch, chỉ bỏ thêm một ít gia vị muối,trứng gà lại tản ra hương khímê người, chính giữa vàng óng ánh làm cho người ta vừa thấy liền có cảm giác thèm ăn.(trứng luộc lòng đào á)

“Cái này, ách, là ta làm, trứng gà luộc chưa chín tới, xem như hướng ngươi chúc thọ đi......” Đường Phi có chút ngượng ngùng hiếm thấy, ánh mắt lóe ra không dám nhìn Hà Tịch.

Hà Tịch kinh ngạc nhìn Đường Phi, nguyên lai Đường Phi còn có thể nấu ăn? Hơn nữa xem qua hình thức cũng không tệ, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo!

Phượng Thần Anh càng kinh ngạc nhìn Đường Phi, chuyện Đường Phi biết nấu ăn hắn cư nhiên không biết ?! Hơn nữa trù nghệ dừng như cũng không tồi! Bất quá kinh ngạc qua đi, một cỗ lửa giậnvô danh liền tràn tới, Đường Phi cư nhiên trước mặt hắn nấu ăn để lấy lòng một nam nhânkhác! Chỉ là Phượng Thần Anh rất giỏi che dấu cảm xúc của mình, thậm chí ánh mắt nhìn Đường Phi còn dẫn theo một tia sủng nịch tán thưởng, nhẹ giọng nói: “Ngươi biết nấu ăn?”

Đường Phi nhìn về phía Phượng Thần Anh, bị ánh mắt sủng nịch của hắn làm sửng sốt, sau đó gật gật đầu xem như trả lời với hắn.

“Thật là nhìn không ra, Đường huynh còn có chiêu này, tiểu đệ cam bái hạ phong!” Tần Nghị hâm mộ nhìn Hà Tịch, hai quả trứng gà xinh đẹp kia, vừa thấy liền biết ăn rất ngon, Hà Tịch thật sự là hảo phúc khí a! Sau đó quay đầu nhìn lạiThuần Vu Quyết đang ngồi bên cạnh chính mình,vị kia từ đầu tới đuôi đều đem người khác không đưa vào mắt, tự ngồi chăm chú gắp thức ăn mỹ vị trên bàn, không thể không thở dài, hắn như thế nào lại để tiểu hỗn đản này lọt vào tâm chứ? Nếu không phải mìnhnắm quyền lực trong tay, có thể giúp hắn thayca ca báo thù, chỉ sợ hắn liếc mắt nhìn mình một cái cũng không thèm? Tần Nghị lại ai oán thở dài.

Ánh mắt Hà Tịch ở trên hai người bọn họ dao động một chút, sau đó điềm đạm cười cầm lấy muỗng ở một bên múc một chút lòng đỏ trứng để vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Hương vị mềm mại mang theo một chút ngọt, lại hoàn toàn không có mùi tanh thường thấy của trứng gà, khẩu vị rất mới mẻ, nhưng lại vô cùng tốt.

Hà Tịch ngẩng đầu nhìn Đường Phi ở một bên đang có chút khẩn trương nhìn hắn, sau đó sáng sủa cười, nói: “Ăn ngon lắm.”

Đường Phi cũng giương lên một nụ cườiđiềm đạm, nói: “Ngươi thích là tốt rồi.”

Trứng gà luộc chưa chín tới, là thức ăn duy nhất Đường Phi biết làm, cũng là thức ăn màTrần Thần thích ăn nhất. Nhìn Hà Tịchtinh tế nhấm nháp trứng gà, Đường Phi vẫn không thể tránh khỏi đem tình cảm vớiTrần Thần đại nhập đến bên trongHà Tịch. Hai ngườigiống nhaunhư thế, nếu như muốn thờ ơ, thật sự là không thể làm được?

Trong khi ăn, Phượng Thần Anh biểu hiện ra cẩn thận cùng săn sóc đối với Đường Phi, cũng biểu hiện ra sự hào phóng đối với “tình địch” Hà Tịch. Chẳng những không chút nào oán giận đối với việc Đường Phi nấu ăn cho người khác, mà còn đem Đường Phi hầu hạ thư thư phục phục. Đường Phi muốn ăn cá, hắn liền đem cá gỡ hết xươngđưa đến trong báthắn. Đường Phi muốn ăn canh, hắn liền đem canh múc vào trong bát đợi cho độ ấm vừa phải,mới đưa cho hắn uống. Chuyện này làm Đường Phi xấu hổ vô cùng, nhưng đương sự lại bày ra một bộ dángkhông có phát hiện, đối với hắn càng lúc càng ân cần.

Săn sóc còn có chút cẩn thận, đây là cảm giác của Đường Phi. Cho nên một hồi về đến Phượng Tê Các, Đường Phi liền nhịn không được lôi kéo Phượng Thần Anh hỏi: “Ngươi hôm nay làm sao vậy?”

Phượng Thần Anh sửng sốt, lập tức có chút cô đơn cười cườinói: “Không có gì, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi đi? Sớm nghỉ ngơi một chút, đêm nay ta sẽ không quấy rầy ngươi .”

Đường Phi vẻ mặt khó hiểu, đây là Phượng Thần Anh?!

“Phượng Thần Anh,” Đường Phi nhìn hắn cười lạnh: “Ngươi có cái gì bất mãn cứ việc nói thẳng, bày ra bộ dáng này cho ai xem?”

Phượng Thần Anh chấn động, mạnh mẽ xoay người bắt lấy cánh tay Đường Phi,thấp giọng quát: “Ta giả vờ giả vịt?! Đúng vậy, ta là giả vờ giả vịt, nhìn người mình thích đối tối với người khác liền để bụngnhư vậy, đối với người khác có thể cười sáng lạn lại không chịu bố thí một cái mỉm cười cho ta! Ta thì chỉ có thể làm bộ như không thèm để ý tới, còn phải cười vui vẻ lấy lòng ngươi! Làm cái gì cũng đều thật cẩn thận, sợ chọc giận ngươi sinh khí! Sợ ngươi thật vất vả mới cho ta cơ hội mà talại đánh mất! Ta, Phượng Thần Anh sống hai mươi ba nămcó khi nào phải chịu uất ức như vậy?! Nếu không phải bởi vì thật sự thích ngươi, ta mới không ngại bị coi thường mà ba ba chạy đến trước mặt ngươi,chọc cho ngươi ghét bỏ!”

Đường Phi ngẩn ra, nhìn ánh mắt Phượng Thần Anh hơi hơi đỏ lên, nhưng lại nhất thời nói không ra lời!

Phượng Thần Anh cũng cảm giác được chính mình thất thố, nhanh chóng thu liễm tâm thần, buông Đường Phi ra vội vàng nói một câu: “Thật có lỗi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi.” Sau đó không quay đầu lại bước đi.

Đường Phi sững sờ ở tại chỗ, chẳng lẽ, hắn thật sự hơi quá đáng? Hắn đối với Hà Tịch là một loại tình cảm không thể nói rõ ràng minh bạch, hắn biết nguyên nhânphần lớn là bởi vì Trần Thần. Nhưng là, vì cái gì vừa rồi nhìn đến ánh mắt bi thương của Phượng Thần Anh, hắn bỗng nhiên có một chút áy náy? Có lẽ, hắn thật sự đối với hắn quá mức lãnh đạm đi......

Sáng sớmngày hôm sau, Phượng Thần Anh giống như thường lệ đúng giờ xuất hiện ở tiểu viện của Đường Phi. Nhìn Đường Phi ánh mắt trước sau như một lộ vẻ thâm tình, ngẫu nhiên cũng sẽ nói một hai câu dí dỏm khiến Đường Phi vui vẻ, giống như việc tối hôm qua bỗng nhiên thất thố chưa từng phát sinh.

Đường Phi có chút mất tự nhiên nhìn mắt Phượng Thần Anh, nhưng không giống như trước đối hắn xa cách, còn tiếp đón hắn cùng nhau ăn điểm tâm.

Phượng Thần Anh nhìn cái đĩa đựng hai quảtrứng gà luộc chưa chín tới, sau đó giương mắt nhìn về phía Đường Phi. Đường Phi xoay qua né tránh tầm mắthắn, có chút không được tự nhiên nói: “Ta thấy hôm nay đưa tới vài quả trứng gà mới nên mới làm ......”

Phượng Thần Anh cười không đáp lời, cầm lấy thìa nhỏ bên cạnh một ngụm đưa vào miệng.

Phượng Thần Anh dùng ánh mắt tinh lượng nhìn Đường Phi, miệng còn ngậm cái thìa nhỏ, khóe môi vẽ ra một tươi cườikinh hỉ. Vừa đưa vào miệng, liền có một hương vị ngọt ngào, không có bất luận mùi tanh gì, đây là trứng gà luộc ngon nhất mà hắn từng nếm qua!

Khó có được nhìn thấy Phượng Thần Anh bày ra một bộ mặt trẻ con như vậy, Đường Phi không khỏi bật cười, hỏi: “Ăn ngon sao?”

Phượng Thần Anh mạnh mẽ gật đầu, sau đó hai ba miếng liền đem trứng gà còn lại toàn bộ đưa vào bụng, ăn xong còn chưa hết liếm liếm miệng, cuối cùng còn chắc chắc lưỡi.

Đường Phi tươi cười trên mặt so với vừa rồi còn sáng lạn hơn, trong ánh mắt vắng lặng lộ ra một ít độ ấm. Hắn chưa bao giờ biết Phượng Thần Anh khi ăn thứ mình thích, lại giống như -- tiểu cẩu!

Phượng Thần Anh ăn xong trứng gà mới nhấc đầu, đã bị tươi cười của Đường Phi hút hồn, tâm, trong nháy mắt có chút rối loạn.

Ban đêm, trăng sáng sao thưa, khắp nơi yên tĩnh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả ríchcùngvới tiếng lá cây bị gió thổi kêu “sàn sạt”.

Đột nhiên, một đạo bóng đen nhanh chóng phi vào Liễu viện của Ngũ Phi.

Ngũ Phi chỉ mặc một kiện sa y mỏng manh căn bản không có tác dụng che chở thân thể, lười biếng nằm trên nhuyễn tháp. Hắc y nhântrước mắt chính là đang làm càn đánh giá thân thể tuyết trắng mê người của hắn.

“Ngày mai Phương Lâmlên công đường, nhất định sẽ ra khỏi phủ. Phượng Thần Anh muốn cùng Hiền vương đến Phổ Đà tự dâng hương, ngày mai chính là thời cơ tốt nhất để ngươi xuống tay. Về phần Ưu nhi kia, ta sẽ nghĩ biện pháp làm cho hắn ở lại trong phủ không ra được, nhớ kỹ, trăm ngàn lần đừng thất thủ. Bằng không, chủ tử trách tội xuống, ta cũng không bảo vệ được ngươi.” Ngũ Phi nhắm mắt lại miễn cưỡng nói.

Hắc y nhân mạnh mẽ tiến lên ôm lấy Ngũ Phi, một bên vội vàng hôn môi hắn, một bên thở hổn hển nói: “Ta nhất định sẽ không cho ngươi thất vọng ......”

Diên Phi viện.

Thiết Hoán nhìn Phượng Thần Anh, chờ hắn ra lệnh.

“Đừng đi quấy nhiễu bọn họ, để mọi việc diễn ra bình thường. Có ngườimuốn đùa giỡn xiếc khỉ cấp bổn tọa một trận vui vẻ, bổn tọa chẳng lẽ không hãnh diện sao?” Phượng Thần Anh tay đang cầm một cuốn tiểu thuyết trung hương dã chí quái, một bên vừa đọc vừa nói.

“Dạ.” Thiết Hoán nghĩ nghĩ, lại hỏi: “Kia, có cần phái người âm thầm bảo hộ Phương Lâm công tử không?” Tuy rằng bọn họ đã sớm hạ quyết tâm lợi dụng Phương Lâm đem người đứng phía sau Ngũ Phikéo ra, nhưng dù sao cũng không biết thế lực sau lưng Ngũ Phi là thế nào, nếu Phương Lâm thật sự xảy ra chuyện sẽ thực phiền toái.

Phượng Thần Anh ánh mắt chợt lóe, nhớ tới tươi cười sáng nay, nói: “Không cần, bổn tọa cũng muốn nhìn xem thử hắn rốt cuộc có bao nhiêu năng lực.” Chỉ là hắn không thể tưởng được buổi tối ngày đó lộ ra chút yếu đuối lại có thể đổi lấy quan tâm của Đường Phi, đối với hắn càng ngày càng có hứng thú. Nếu, Đường Phi lâm vào nguy hiểm như vậy, có thể tự dựa vào bản thân an toàn trở ra không? Phượng Thần Anh giương lên một nụ cười ác liệt, hắn thật sự rất muốn nhìn thử xem!

---------------------

Lời tác giả:Chương tiếp theo có ngược, thỉnh chư vị chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ ~.~

Editor:Ngược cũng thường thôi, không cần lo lắng quá, ngược chân chính còn lâu mới lên sàn diễn mà =))

## 19. Chương 19: Lần Đầu Giết Người

Hôm nay Đường Phi có một án kiện lớn, nếu thắng lần này hắn có thể được đến một trăm lượng tiền thù lao. Nếu tính thêm một trăm lượng này, tiểu kim khố của Đường Phi đã có gần năm trăm lượng.

Cách ngày trở về, không còn xa đâu...... Nghĩ đến đây, Đường Phi nhịn không được nở nụ cười, nếu sau khi trở về, hắn sẽ đem những kỳ ngộ của mình nói cho Trần Thần, hắn nhất định sẽ phát điên mất đi? Hắn thích nhất chính là những chuyện tình cổ quái ngạc nhiên giống như vậy, hy vọng hắn không nên ép mình viết tự truyện là tốt rồi!

“Đường Phi?”

Đường Phi sửng sốt, xoay người sang chỗ khác, Hà Tịch vẻ mặt mỉm cười đang đứng ở phía sau hắn cách đó không xa.

Đường Phi chậm rãi đi về hướng Hà Tịch, mỉm cười nói: “Thật trùng hợp.”

“Đúng vậy, thật trùng hợp, đi uống một chén được không?” Hà Tịch điềm đạm cười.

Cái gọi là uống một chén của Hà Tịch, chính là ở Tao Nhã lâu uống trà. Bởi vì hôm nay không có Phượng Thần Anh đi theo, Đường Phi đối mặt Hà Tịch liền tự nhiên hơn rất nhiều, cũng tự do rất nhiều.

“Ngươi thực thích nơi này?” Đường Phi hỏi Hà Tịch, lần trước sinh thần của hắn cũng là ở trong này.

“Đúng vậy, nơi này thực không tệ, đặc biệt có trà cùngmỹ nhân.” Hà Tịch giúp Đường Phi châm một ly trà hỏi: “Ngươi đi đâu? Lại có sinh ý tìm tới cửa?”

Đường Phi sửng sốt, giương mắt nhìn lên, nhận thấy trong mắt Hà Tịch chỉ có bỡn cợt, không có khinh thường cùngchán ghét, trên mặt còn mang theo một tiacười khẽ.

“Đúng vậy, lần này có một trăm lượng.” Đường Phi thản nhiên nói, y biết lần trước án tử của Âu Dương gia hắn có đi nghe. Bản thân còn tưởng rằng Hà Tịch bởi vì vậy mà chán ghét mình.

Như là nhìn ra tâm sựĐường Phi, Hà Tịch cười nhẹ, nói: “Mỗi người một chí, Hà mỗ tuy rằng không biết Đường huynh vì sao phải lựa chọn con đường này, nhưng nếu ngươi cho rằng đúng đắn, như vậy người làm bằng hữu như ta nhất định sẽ không hỏi nhiều, chỉ cần giúp đỡ và phân ưu với ngươi là đủ rồi.”

Đường Phi chấn động, hắn tin tưởng lời nói của Hà Tịch, những câu nói đều xuất phát từ chân tâm, cho nên mới có thể ở trước mặt hắn không tự giác mà bày ra một bộ mặt tối ôn nhu đi? Hà Tịch luôn luôn có một loại ma lực làm cho người ta tin tưởng cùng ỷ lại.

Hà Tịch cười, giơ lên chén trà trong taynói với Đường Phi: “Đường huynh, về sau nếu muốn gặp Hà mỗ, thì cứ đến nơi này, bất cứ lúc nào ta cũng đều có mặt.”

Đường Phi hơi hơi giương lên khóe miệng, cũng giơ lên cái chén cùng Hà Tịch cụng một cái, nói: “Hảo.” Hắn thích bằng hữu như Hà Tịch vậy, thông minh an tĩnh, hiểu được cách tôn trọng người khác, sẽ không xem xét bí mậtcủa ngươi.

Trò chuyện với nhau thật vui vẻ, hai người không chú ý tới, cách đó không xa có một bàn khách nhân, đang lạnh lùng nhìn chằm chằmbọn hắn.

Lúc chia tay, Đường Phi vẫn đem miếng phỉ thúy ra, nói với Hà Tịch: “Thời điểm lần trước sinh thần của ngươi, ta không có chuẩn bị lễ vật, cái này tặng cho ngươi.”

Hà Tịch nhìn khối phỉ thúy trong suốt thông thấu liếc mắt một cái, nhưng không có đưa tay tiếp nhận: “Trứng gà ngày ấy không tính sao?”

“Không tính.” Đường Phi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Vật quý trọng như vậy đưa cho ta, không phải là đáng tiếc sao?” Hà Tịch biết Đường Phi cần tiền, phỉ thúy này nhất định giá trị vài trăm lượng bạc, có thể nào hào phóng như vậy đưa cho hắn không?

“Mấy thứ quý trọng này nọ, đối với ta mà nói một chút đều không dùng được,” Đường Phi kéo tay Hà Tịch đem phỉ thúy đặt ở trong tay hắn: “Không bằng đưa cho ngườithích hợp.”

Người thích hợp sao...... Hà Tịch cười, không hề từ chối nhận lấy phỉ thúy: “Cám ơn.”

Đường Phi nhẹ nhàng lắc đầu.

“Kia, lần tới gặp.”

“Ân, lần tới gặp.”

Thân ảnh Đường Phi vừa đi vào một ngỏ nhỉ tối đen, đã ngửi thấy một trận hương thơm nồng đậm, sau đó ý nghĩ dần mờ nhạt, mất đi tri giác.

Hà Tịch nắm miếng phỉ thúy, lộ ra một nụ cười yếu ớt, sau đó xoay người trở lại con đường vừa rồi. Không bằng ngày mai thỉnh Đường Phi đi ăn cơm đi, có thể xem như đáp lễ. Mới đi chừng vài bước, Hà Tịch đã nghe được trong không khí phảng phất một mùi hươngrất nhạt còn sót lại, nếu không cẩn thận thì căn bản sẽ không thể phát hiện. Trên ngã tư đường yên tĩnh vô thanh, ngẫu nhiên truyền đến tiếng phu canh cầm canh gõ mõ, duy độc không còn tiếng bước chânvững vàngquen thuộc kia nữa. Hà Tịch chau mày, tay nắm phỉ thúy thủ dần dần buộc chặt.

Đường Phi ở một địa phương xa lạ tỉnh lại. Đầu có chút mơ hồ, trong phòng ánh sáng hôn ám, Đường Phi trong lúc nhất thời vẫn chưa thích ứng được, nên không thể thấy rõ chính mình đang ở chỗ nào. Vừa giật giật hai tay, chợt nghe thanh âm cương thiết va chạm “leng keng”. Đường Phi nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn xem hay tay trái phải,hắn bị thiết liên khóa ở trên tường. Dần dần thích ứng hôn ám nơi này, Đường Phi nương theo ánh nên duy nhất trên vách đá đánh giá hoàn cảnh xung quanh, tứ phía đều là tường, phía trước hắn chính là một cánh cửa sắtrất nặng, hai bên còn bày đủ loại hình cụ, sàn lạnh lẽo truyền đến từng trận hàn khí ẩm thấp cùng mùi hôi thốithản nhiên, nơi này giống như hình phòng dành cho phạm nhân.

Hắn bị bắt cóc. Đây là khả năng duy nhất Đường Phi có thể nghĩ đến. Nhưng hắn một không có tiền hai không có quyền, bắt hắn để làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì trên công đườnglàm nhiều chuyện đắc tội ngườikhác, cho nên bắt hắn để báo thù? Đang lúc hắn không hiểu ra sao, phiến cửa sắt rất nặng kia đã bị người mở ra, ánh sáng chói mắt từ ngoài tiến vào làm cho Đường Phi theo phản xạ nhắm mắt lại.

“Hừ hừ.” Người tới cười lạnh một tiếng, Đường Phi nghe ra được hắn hô hấp rất nặng. Cố gắng mở mắt ra nhìn lại, một tráng hán nặng ít nhất hai trăm cân đang cầm trong tay một cây roi nhỏ dài, vẻ mặt bạo ngược nhìn Đường Phi.

Đường Phi bỗng nhiên có một dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau khi cửa sắt “cạch” một tiếng đóng lại, tráng hán kia bắt đầu hung hăng lấy roi quất một cái lêntrên người Đường Phi. Hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu đau,một roi thứ haiđã liền hạ xuống, tiếp sau đó là roi thứ ba, thứ tư….

Trong hình thất nháy mắt tràn ngập mùi máu tươi, còn có thanhâm kêu rêncố kềm nén, cùngvới tiếng la hưng phấn của kẻ bạo ngược kia.

Hoàng Diệp, thái tử phủ.

Tần Nghị chắp tay sau lưng ở thư phòng đi qua đi lại, Hà Tịch vẻ mặt bình tĩnh nhìn hắn. Hắn đem tin tức Đường Phi bị người bắt đi nói cho Tần Nghị, lúc này hắn đang đợi mệnh lệnh của y, là cứu, hay là khoanh tay đứng nhìn? Không hiểu vì sao, Hà Tịch có chút nóng lòng, miếng phỉ thúy được hắn cất trong lòng ở vị trí phía trên trái tim, một cảm giác nóng rực cơ hồ muốn làm bỏng hắn.

Thật lâu sau, Tần Nghị mới dừng cước bộ, sau đó quay đầu vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nhìn Hà Tịch. Hà Tịch bị hắn xem đến sửng sốt, cảm thấygiống nhưđã bị xem thấu cái gì đó, mới tránh đi ánh mắtTần Nghị. Tần Nghịnởmột tươi cười không rõ, sau đó quay đầu hỏi tiểu tử mặt than Thuần Vu Quyết vẫn ngồi ở bên cạnh cùng mình chơi cờ: “Tiểu Quyết, ngươi nói là cứu, hay là không cứu?”

“Hỏi ta làm chi? Ngươi là thái tử, muốn làm cái gì thì làm cái đó.” Thuần Vu Quyết hạ xuống một quân cờ, lời tuy là nói vớiTần Nghị, nhưng lại ngẩng đầu nhìn Hà Tịchliếc mắt một cái.

“A ~” Tần Nghị buồn rầu gãi gãi đầu, sau đó chuyển hướng Hà Tịch nói: “Vậy còn ngươi, đệ nhất mưu sĩ của ta, ngươi cảm thấy thế nào? Cứu hay không cứu?”

“Ách,” Hà Tịch lại sửng sốt, nghĩ nghĩ sau đó nói: “Thuộc hạ cảm thấy, hẳn là nên cứu. Phương Lâm là công tử Phượng Thần Anh hiện tại sủng ái nhất, nếu chúng ta đem người cứu trở về đưa lại cho hắn, như vậy Phượng Tê Các liền thiếu thái tử phủ một nhân tình, đối với nhóm chúng ta mà nói là trăm lợi mà không có hại......”

“Nga ~” Tần Nghị vuốt cằm nhìn chằm chằm Hà Tịch, sau đó vẻ mặt cười giả dối nói: “Như vậy tiết mục anh hùng cứu mỹ nhânnày, bổn vương liền giao cho ngươi, ngươi cần phải đem người đầy đủ không sứt mẻ cứu trở về a!”

Hà Tịch mặt đỏ lên, quẫn bách cúi đầu đáp: “Thỉnh thái tử yên tâm, thuộc hạ nhất định làm hết khả năng!” Kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng, cái gọi là “ích lợi” chỉ là một cái cớ, cái cớ để cứu lấy Đường Phi, hắn......

Phượng Tê Các.

Đường Phi một đêm chưa về, Ưu nhiđang rất lo lắng. Vốn đêm qua Đường Phi chưa đúng hạn trở về, Ưu nhi đã bắt đầu lo lắng, lại đợi gần một canh giờ vẫn là không thấy bóng dáng hắn, Ưu nhi mơ hồ cảm giác được khả năng đã xảy ra chuyện. Lập tức phải đi bẩm báo Phượng Thần Anh, nhưng ai biết Phượng Thần Anh cũng là một đêm chưa về! Ở thời điểm Ưu nhi đang gấp đến xoay vòng vòng, Phượng Thần Anh rốt cục đã trở lại! Nhanh chóng đem sự tình nói cho Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh cái gì cũng không nói liền đem hắn đuổi về! Ưu nhi vừa tức vừa vội, cắn răng một cái, thay đổi một thân trang phục ra khỏi phủ. Phượng Thần Anh không đem chuyện này đặt ở trong lòng, để mặc hắn tự mình đi tìm!

Phượng Thần Anh trong thư phòng, một nam tử mặc trang phục màu đen từ chỗ tối lắc mình bước ra, bóng tối cơ hồ che khuất toàn bộ khuôn mặt hắn. Nếu ngươi nhìn kỹ hắn một chút, khẳng định sẽ bị dọa một cú sốc thật lớn, nghĩ đến bản thân đã nhìn thấy quỷ! Nam nhânnày không có mặt! Mà không, phải nói là trừ bỏ một đôi mắt đen thẳm, trên mặt hắnhoàn toàn không có ngũ quan ! Một gương mặt chỉ có một cặp mắt!

“Thuộc hạ tham kiến Các chủ!” Hắc y nam tử quỳ một gối xuống trước mặtPhượng Thần Anh, hắn không có miệng nhưng lại có thể nói chuyện, bất quá chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể nhìn ra bụng hắn khẽ nhúc nhích, hắn dĩ nhiên là dùng phúc ngữ!(thuật nói tiếng bụng)

“Biết ai làm không?” Phượng Thần Anh trên mặt mang theo âm trầm tươi cười, ngữ khí lạnh như băng. Đường Phi đã bị bắt, người ở phía sau Ngũ Phi cũng sẽ rất nhanh lộ diện.

“Có, thuộc hạ thời điểm phát hiện không thấy công tử liền bắt đầu tìm kiếm, người kia dùng mê hương Trầm Mộng vốn đã biến mất của Ngộ quốc. Thuộc hạ bám theo mùi hương còn sót lại, nhưng cổ hương khí này lại biến mất ở Lộc Nhi hạng.” Hắc y nam tử đáp.

“Lộc Nhi hạng?” Phượng Thần Anh trầm tư một hồi, Lộc Nhi hạng ở ngay bên ngoài hoàng thành, chỉ có hai tòa phủ đệ, một tòa là Hiền vương phủcủa Tần Nhan, một tòa là Thừa vương phủcủa Đại hoàng tử Tần Phiền.

“Dạ, cho nên thuộc hạ đoán, công tử hẳn là ở trong Thừa vương phủ.” Hắc y nam tử nói, Hiền vươngcùng Phượng Thần Anh quan hệ không tầm thường, hắn không có khả năng bắtngười của Phượng Thần Anh. Vậy chỉ còn có Thừa vươngTần Phiền, hắn từng nhiều lần mượn sức của Phượng Thần Anh, đưa ra rất nhiều điều kiện hậu đãi,thậm chí đồng ý sau khi việc thành sẽ cùng hắn chung hưởng giang sơn, nhưng đều bị Phượng Thần Anh từ chối. Cho nên mới làm ra kế sáchlà đem tân sủng nổi bật nhất gần đâycủa Phượng Thần Anh làPhương Lâmbắt tới, uy hiếp hắn đi vào khuôn khổ. Bất quá, đáng tiếc Thừa vương quá ngây thơ rồi, hắn căn bản không biết Phượng Thần Anh là một ngườithế nào.

“Các chủ, thuộc hạ Thiết Hoán, có chuyện quan trọng bẩm báo.” Ngoài cửa truyền đến tiếng nóitrầm thấp của Thiết Hoán.

Hắc y nhân đối với Phượng Thần Anh cúi đầu, lại ẩn thân vào chỗ tối.

“Vào đi.” Phượng Thần Anh cao giọng đáp.

Thiết Hoán đẩy cửa mà vào, sau đó cầm thư tín trong tay cấp cho Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh nhíu mày, nhanh như vậy đã thiếu kiên nhẫn đưa tin tới cửa?

Phượng Thần Anh mở thư trong tay, trong phong thư rớt ra một miếng vải dính máu, đó là thuộc về quần áo của Đường Phi. Phượng Thần Anh ánh mắt u ám, sau đó quét mắt nhìn nội dung trên thư tín.

[ Không muốn tiểu tình nhâncủa ngươi gặp chuyện không may, tối nay giờ Dậu, gặp ở Tao Nhã lâu. ]

“Hừ !” Phượng Thần Anh đem thư ném qua, ý bảo Thiết Hoán xem một cái. Thiết Hoán cầm lấy thư tín, coi xong mới hỏi: “Ý tứ Các chủ là?”

“Ngươi nói xem!Bổn tọa cũng không rảnh đi quan tâm những kẻ này, nếu bất cứ ai cũng đều giống như Tần Phiền, đem từng người trong Đông Nam hai viện của ta bắt một lần, bổn tọa không phải bận rộn đến chết?” Phượng Thần Anh khóe môi dẫn ra một độ conglạnh lùng.

“Phương Lâm công tử bị bắt phải làm cái gì bây giờ? Cần phái người đi nghĩ cách cứu viện không?” Thiết Hoán nhìn Phượng Thần Anh hỏi.

“Bị bắt là ai cùng bổn tọa có quan hệ gì đâu? Ngươi làm tốt chuyện của ngươi là đủ, không cần vì một quân cờ mà hao tổn thực lực của bổn tọa.” Phượng Thần Anh tàn nhẫn cười. Người bị bắt là Đường Phi thì thế nào? Hắn mấy ngày nay đối với hắn ôn nhu săn sóc cẩn thận, có thể dùng vẻ mặt nhu tình nói với hắn những lời tối êm tai, cũng chỉ là thủ đoạn muốn đem Đường Phi thu vào trong túi mà thôi. Đường Phi với hắn mà nói, bất quá chỉ là một trò chơi mới mẻ thú vị trong lúc hắn đang nhàm chán, giá trị duy nhất chính là giúp Tần Nhan trên con đường thành đế vương dọn sạch chướng ngại, sau đó quân cờ có thể tùy thời tùy chỗ vứt bỏ, lại tưởng có thể lấy người của hắn đến uy hiếp hắn quả thực chính là ngu như heo, không có đầu óc!

“Dạ.” Thiết Hoán cung kính vái chào Phượng Thần Anh, sau đó lui ra ngoài, mặt không chút thay đổi. Phượng Thần Anh là dạng tính tình gì, từ nhỏ cùng hắn lớn lên, Thiết Hoán tối rõ ràng. Vô tâm vô tình, lãnh huyết tàn nhẫn.

Thiết Hoán vừa đi, hắc y nhân lại lắc mình đi ra.

“Có thể cứu thì cứu, cứu không được thì bỏ đi. Không tất yếu vì một nam sủng đem bản thân ngươithế vào.” Phượng Thần Anh lạnh nhạt nói, mắt không gợn sóng.

Hắc y nhân trong lòng căng thẳng, trầm giọng nói: “Thuộc hạ tuân mệnh!” Thân hình chợt lóe, biến mất ở trong thư phòng.

Phượng Thần Anh nhìntheo phương hướnghắc y nhân biến mất lạnh lùng cười, sau đó cầm lấy tấm vải dính máu kia đặt ở trên chóp mũi, tựa hồ thực hưởng thụ mùi huyết tinh trên đó.

--------------

Trong hình thất dày đặc, Đường Phi cúi đầu hơi thở hổn hển, trên mặt mang theo vài vết roi màu đỏ tươi, một thân bị thương lộ ra vết máuloang lổ, quần áo đã bị những nhát roi không chút lưu tình kia xé rách nát. Đường Phi luôn luôn sợmáu, nhưng là hiện tại hắn muốn ngất xỉu cũng không được, trên người xương cốt đau đớn làm cho thần trí hắn vẫn duy trì trạng tháitối thanh tỉnh. Hắn chỉ có thể ở một bên chán ghét tránh đi thân người đầy vết máu của mình, một bên ức chế dục vọng muốnnôn mửa của bản thân. Tối hôm qua tráng hán kia ước chừng đã dùng hình với hắn khoảng hai canh giờ, thẳng đến khi đánh mệt mỏi, Đường Phi đau đến không thể phát ra bất luận thanh âm nào mới ngừng tay. Hắn trước khi đi ánh mắt nhìn Đường Phi bạo ngược mà hưng phấn, Đường Phi biết hôm nay hắn nhất định sẽ lại đến.

Toàn thân không có một chỗ da thịt nào còn hoàn hảo, cũng không có một chỗ là không đau, bất quá cũng những đau đớn này làm cho Đường Phi có thể thanh tỉnh mà tự hỏi. Người đem hắn nhốt đến đây tựa hồ không phải vì tiền, càng giống như là trả thù, tráng hán tra tấn hắn một buổi tối chính là căn cứ xác minh tốt nhất. Chẳng lẽ thật là do hắn lúc trước lên công đường đắc tội người khác cho nên bị báo thù? Nhưng thủ đoạn trả thù như vậy tựa hồ quá biến thái đi? Hắn bị người nhốt ở loại địa phương này, không biết Phượng Thần Anh đã biết hay chưa, bất quá khả năng hắn sẽ đến cứu mình sẽ không lớn. Tuy rằng Phượng Thần Anh nói thích hắn, nhưng Đường Phi cho tới bây giờ vốn chưa từng tin tưởng qua hắn, cặp ánh mắt nhìn như rất nặng tình kia cho tới bây giờ cũngkhông có một chút độ ấm. Chân chính thích một người không phải như thế, ánh mắtthích, chính là từ đáy mắt lộ ra vẻ thật sâu nhu tình cùng ấm áp, còn có một tia mê luyến không thể khống chếmà toát ra. Từng có một người, dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn gần mười năm, chỉ là bị hắn cố ý xem nhẹ.

Một chút cũng không trông cậy vào Phượng Thần Anh, Ưu nhi xem ra còn có khả năng tới cứu mình hơn, có điều hắn chỉ là một tiểu người hầu, có năng lực lớn như vậy sao? Coi bộ, trước khi đánh mất cái mạng nhỏ này của bản thân, phải nghĩ cách tự cứu lấy mình......

“Cạch cạch” một tiếng, cửa sắt lại mở ra, rồi sau đó lại bị đóng lại. Vẫn là tráng hán tối hôm qua, vẫn cầm trong tay cây roi tối hôm qua, vẻ mặt hưng phấn hướng Đường Phi đi đến. Hắn ở trong Thừa vương phủ có tiếng là biến thái, thích dùng phương pháp tối tàn nhẫn ngược đãiphạm nhân, trong Thừa vương phủ rất nhiều phạm nhân đều bị hành hạ đến chết ở trong tay hắn. Đường Phi từ thời điểm bị đưa vào hình thất, Thừa vươngTần Phiền liền mệnh lệnh cho hắn hảo hảo “chiêu đãi” y, chỉ cần nhớ lưu lại một hơi thở cho y, hắn muốn ngoạn như thế nào thì cứ ngoạn như thế đó.

“Chát!” Tráng hán đem roi nhúng nước muối ở trong tay hung hăng quất qua.

“Hừ !” Đường Phi suýt thét lớn một tiếng, cắn răng ngậm chặt miệng không muốn kêu lên. Tối hôm qua thụ hình suốt hai giờ, hắn cũng như vậy không có kêu to quá một tiếng, thậm chí ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ bạo ngược kia.

Hơn mười roi qua đi, miệng vết thương của Đường Phi còn chưa bắt đầu kết vảy lại tiếp tục chảy máu tươi ròng ròng, mùi máu tươi dày đặc tràn ngập xoang mũi, Đường Phi gục đầu xuống một trận nôn khan. Hắn đã một ngày một đêm không ăn gì cả, cũng không uống qua một ngụm nước, căn bản phun không ra cái gì. Không hiểu vì sao, kí ức tuổi thơ hắn vẫn nghĩ đã quên mất đi naylại hiện lên rõ ràng ở trong đầu.

[ “Tiểu tạp chủng! Cầu ta đi! Cầu ta ta liền cho ngươi uống chén nước này!” Mộtnữ nhân trong mắt lạnh băng cay nghiệt, tươi cười dữ tợn dùng đôi giày cao gót khoảng mười tấc dẫm nát mu bàn tay non nớt của hắn, máu tươi chảy ròng ròng.

Đường Phi chỉ có bảy tuổi ngẩng đầu lạnh lùng nhìn nữ nhân mà hắn xưng hô là “ma ma” kia, sau đó hờ hững nói: “Van cầu ngươi, ma ma.”

Nữ nhân đem một ly nước đổ xuống đĩa thức ăn dành cho chó, mắng nói: “Ta không phải mẹ của ngươi! Loại con hoang không biết xấu hổ như ngươicòn muốn gọi mẹ! Muốn uống nước phải không?! Liếm sạch sẽ cho ta! Liếm sạch sẽ!”

Tiểu Đường Phi nghe lời cúi đầu liếm nước trong đĩa thức ăn cho chó, sau đó chịu đựngnữ nhânđã gần như phát điên dùng thắt lưng hung hăng quật xuống lưnghắn. Nam nhân mà hắn xưng là “Ba ba” kia, vẻ mặt bình tĩnh ôm hai tiểu nhi tử ở trong phòng khách xem phim hoạt hình. Tiểu Đường Phi nhìn nước trong đĩa đã dần dần biến thành màu đỏ, hắn biết là máu từ trong lỗ mũi chảy ra đã nhỏ vào trong nước, nhưng nữ nhânđó vẫn đang gầm rú bắt hắn uống cho hết. Tiểu Đường Phi cứ như vậy giống như uống hết một đĩa máu của chính mình, cuối cùng hôn mê vào bóng đêm. Sau khi tỉnh lại ở trong bệnh viện, cuối cùng thì bị đưa vào cô nhi viện. Hắn đã mất đi cái gọi là “nhà”, một cái “nhà” đã ngược đãi hắn năm năm, lại chiếm được tự dochân chính, chỉ là chứng sợ máu kia, vĩnh viễn cũng không khỏi được. ]

Hồi ức trở về rất rõ ràng, Đường Phi ánh mắt nhìn kẻ bạo ngược kia lại càng lạnh, không chút cảm tình, lạnh như băngthấm vào tận xương tủy.

Tráng hán đối với ánh mắt Đường Phi bỗng nhiên rùng mình một cái, động tác trong tay cũng ngừng lại. Phải, hắn sợ hãi. Hắn chưa từng gặp được người giống như Đường Phi vậy. Trước kia những kẻ rơi vào tay hắn cơ hồ đều là muốn sống không được, thống khổ kêu to, thậm chí không còn chút tôn nghiêm quỳ xuống cầu xin hắn, hèn mọn đến cả một con cẩu ven đường cũng không bằng! Nhưng nam nhântrước mắtnày, đừng nói là cầu xin tha thứ, cho dù là một tiếng khóc kêu cũng không có, chỉ là dùng cặp con ngươi màu đen lãnh liệt theo dõi hắn, giống như một con báo đen trong đêm tối. Ánh mắt như vậy, lại khiến hắn không có lý do sinh ra một ít sợ hãi, nhưng lại càng nhiều hưng phấn! Tráng hán liếm liếm đôi môi khô khốc, nghe nói nam nhânnày là nam sủng cho người khác, nếu đem người như vậy đặt ở dưới thân nghe hắn khóc lóc cầu xin tha thứ, thật là một chuyện tình tuyệt vời cỡ nào! Tráng hán nghĩ, hai mắt đục ngầu càng phát ra kích động, vật kia lại cứng rắn như thép!

Đường Phi lạnh lùng cười, hắn nhìn ra ý đồ của đối phương.

Tráng hán vứt bỏ trường tiên trong tay, liếm môi lấy ra chìa khóabên hông, đem thiết liênđang khóa Đường Phi mở ra. Hai tay vừa được buông lỏng, Đường Phi liền suy yếu quỳ ngã xuống đất, làn da trên người không một chỗ hoàn hảo lại chảy ra máu đỏ sẫm, Đường Phi đau đến huyệt Thái Dương liên tục co giựt.

Tráng hán hừ cười đem Đường Phi áp đảo, vội vàng lột đi quần áo đã rách nát của y, những tơ máu ấm áp trên vết thương chảy ra càng khơi dậy thú tính của hắn.

Đường Phi ánh mắt tối sầm lại, dùng hết sức lực đem trường tiên bị hắn ném ở bên cạnh chộp vào tay, sau đó thừa dịp tráng hán còn chưa có phát hiện liền nâng đầu gối hung hăng thúcvào trên bụng hắn.

Tráng hán đau hô một tiếng, quỳ rạp xuống đất thống khổ nôn ra, một kích này của Đường Phi đã dùng toàn bộ lực!

Đường Phi mặc kệ thân thể đau đớn, lắc mình một cái đi đến phía sautráng hán, dùng hai tay kéo thẳng trường tiên ra, gắt gao quấn môt vòng vào trên cổ hắn. Bị Đường Phi tặng cho một kích, tráng hán đau đớn mất đi sức lực không thể phản ứng, hắn thống khổ tuyệt vọng thè ra đầu lưỡi, ánh mắt trợn lênngày càng lớn, cơ hồ muốn lọt ra khỏi hốc mắt, sắc mặt từ đỏ bừng dần biến thành màu tím gan, tứ chi vùng vẫy. Hắn muốngọi cứu binh, nhưng đã không thể phát ra âm thanh. Đường Phi ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trước, khí lực trên tay càng lúc càng lớn, roi siết càng ngày càng chặt. Thẳng đến khi người nọ giãy dụa ít dần, hô hấp từ từ mỏng manh, đến cuối cùng hoàn toàn bất động, thân thể bắt đầu biến lạnh, Đường Phi mới buông lỏng tay ra.

Đường Phi quỳ trên mặt đất, trong tay còn gắt gao cầm cái roi kia, bởi vì dùng sức quá độ tay hắn cũng bị trầy đến xuất huyết. Lạnh lùng nhìn chằm chằm thân thể đã không còn hơi thở, Đường Phi cười, ánh mắt trống rỗng, nguyên lai giết người, chính là đơn giảnnhư vậy...... Nhưng mà, Đường Phi cúi đầu nhìn vết máu loang lổ trên hai tay chính mình, vì cái gì run rẩy lợi hại như thế?

------------------

## 20. Chương 20: Huyết Sắc…

Phương Hoa Lâu, Ngọc Lan nhã gian.

Tần Phiền sắc mặt âm trầm nhìn Thiết Hoán rời đi, chén rượu ở trong tay cơ hồ muốn bóp nát! Hắn không thể tưởng được Phượng Thần Anh cư nhiên để cho một quản gia đến phó ước!

Thiết Hoán cùng hắn đàm phán chỉ trong một khắc ngắn ngủn, nói với hắn một câu: “Nếu Vương gia thích nam sủng này chỉ cần nói một tiếng là tốt rồi, không cần thiết gióng trống khua chiêng lao công nhọc sức, Các chủ nhà chúng ta nói, nam sủng này cấp cho Vương gia, tùy ngài muốn ngoạn như thế nào cũng được.” Sau đó vẫy vẫy tay áo bước đi!

Phương Lâmkia không phải là tân sủng gần nhất Phượng Thần Anh thích nhất sao?! Vì cái gì hắn không tự mình phó ước?! Quả nhiên là bản thânđã quá xem nhẹ lãnh tìnhcủa Phượng Thần Anh, Phương Lâmvới hắn chỉ là một quân cờ, muốn lợi dụng nó để dẫn dụ mình ra! Như vậy xem ra thân phận của Ngũ Phi,Phượng Thần Anh đã sớm biết được, chỉ là ngại kẻ làm chủ ở phía sau chưa hiện thân nên mới để mặcNgũ Phi hành động. Phượng Thần Anh sẽ không bỏ qua Ngũ Phi, Tần Phiền trong mắt hiện lên một tia âm ngoan, hắn sẽ không để cho Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh có cơ hội nắm được điểm yếu của hắn! Nếu lỡ nhưNgũ Phi đem kế hoạch từ đầu tới cuối của hắn nói ra, không bằng tiên hạ thỉ vi cường, chỉ có người chết mới không nói chuyện!

“Hắc Trủng, giết Ngũ Phi.” Tần Phiền âm trầm cười, đối với một hắc y nam tử phía sau hắn nói. Nam tử này chính là hắc y nhân từ trước đến nay âm thầm liên hệ với Ngũ Phi!

“Thuộc hạ tuân mệnh !” Hắc Trủng lĩnh mệnh mà đi.

Phượng Tê Các, Liễu viện.

Ngũ Phi thoải mái nằm ở trong dục dũng được trộn dược liệu an thần, hơi nước trong không khí hàm chứa một chút hương khíthản nhiên.

Phượng Tê Cácan tĩnh đến có chút dị thường, bất quá Ngũ Phi biết đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Phượng Thần Anh từ buổi sáng nhận được lá thư liền đi ra ngoài, đến bây giờ còn chưa có trở về. Xem ra Vương gia cùng Phượng Thần Anh đàm phán hẳn là rất thuận lợi. Ngũ Phi ác độc nghĩ, Phương Lâmkia nói vậy kết cục sẽ thực thê thảm đi? Lọt vào trong tay củaThừa vương, không chết cũng phải mất một tầng da.

Ngũ Phiđang nhắm mắt nhập thần, một đạo thân ảnh màu đen im ắng xuất hiện ở sau lưnghắn. Cảm giác được khác thường,Ngũ Phi mở choàng mắt xoay người qua xem, sửng sốt qua đi mới nhẹ nhàng thở ra, sau đó gợi lên một nụ cười quyến rũ nói vớiHắc Trủng: “Như thế nào, việc đã thành? Vương gia bảo ngươi đến báo hỉ?”

Hắc Trủng không trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Ngũ Phi,gương mặt tinh xảo đến có chút yêu mị, bỗng nhiên trong lòng nghi hoặc, một người nam nhân, vì cái gì cũng có lực hấp dẫngiống như nữ tử?

“Ngươi như thế nào im lặng?” Ngũ Phi chậm rãi đứng dậy, thân thể trắng nõn thon dài liền như vậy loã lồ ở trước mặtHắc Trủng, dòng nước theo thân thể trơn nhẵn của hắn chảy xuống, dâm đãng mà dụ hoặc. Hắc Trủng hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, Ngũ Phi mặt mày mỉm cười vươn hai tay ôm lấy cổhắn, tới gần đến bên môi nói giọng khàn khàn: “Ngươi muốn ta? Cho nên nhìn đến choáng váng?”

Hắc Trủng bỗng nhiên giương lên một tươi cườiâm trầm, trong mắt là sát khí nhìn không ra bất luận tình cảm nào, làm cho tươi cười của hắn thoạt nhìn càng thêm dữ tợn. Ngũ Phi trong lòng rùng mình, còn chưa kịp trốn đã bị Hắc Trủng một tay nắm lấy cần cổ non mịn.

“Ân......” Ngũ Phi hoảng sợ nhìn Hắc Trủng đang tươi cười dữ tợn, hai tay dùng sức gỡ tay hắn ra, nhưng đối phương khí lực rất lớn làm cho hắn căn bản không thể mở miệng cầu cứu, yết hầu chỉ có thể phát rathanh âm “ư a”.

“Sự tình thất bại, Vương gia muốn ngươi chết!” Hắc Trủng thị huyết tươi cười ở trước mắt Ngũ Phi, trên môi liền truyền đến độ ấmquen thuộc, đó là nụ hôn của Hắc Trủng. Độ mạnh trên tay càng lúc càng lớn, Ngũ Phi hai mắt mất đi tiêu cự, giãy dụa dần dần yếu đi, thẳng đến khi mất hẳn hô hấp. Hắn chết ở trong nụ hôn của Hắc Trủng.

Không lâusau đó, người hầu vào giúp Ngũ Phi pha thêm nước ấm, lại phát ra một tiếng kêu thảm thiếthoảng sợ. Thoáng chốc, Đông việnnáo loạn thành một đoàn.

Ở trong hai viện khác, Nam công tửNam VũcùngTương quânLam Tử Tương mắt lạnh nhìn thi thể Ngũ Phibị vải trắng che đậy nâng ra khỏi Đông viện. Phó tổng quản Vương Phúc đối Đông viện giải thích là Ngũ Phi thân đang mang bệnh, thời điểm đang tắm bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng bọn họ lại tận mắt nhìn thấy trên cổ Ngũ Phicó năm dấu tay rất rõ ràng, hắn là bị ngườita siết gãy cổ mà chết.

Nam Vũ vừa mới chuẩn bị về tiểu viện của mình, liền thấy Lam Tử Tươngđứng ở đối diện hắn cười lạnh. Nam Vũchỉ nhìn một cái rồi trở vào sân, không để ý đến khiêu khích của hắn.

Hiền vương phủ.

Đại sảnh yến tiệc xa hoa lúc này đang trình diễn một màn ca vũ, tóc mây quanh quẩn, nhẹ nhàng không dứt. Ca múa phô trương như thế, nhưng ngồi phía trên lại chỉ có hai khách nhân.

Phượng Thần Anh tùy tiện ngồi ở một bên, tay phải cầm một chén rượu, tay trái phe phẩy cẩm phiến,vẻ mặt thích thú biếng nhác nhìn không chuyển mắt tà áo đang tung bay nhẹ nhàng trên sân, một vũ nữ dung mạo diễm lệ. Tần Nhan đoan chính ngồi ở một bên thưởng thức một ngụm rượu, cúi hạ mí mắt nhìn Phượng Thần Anh, sau đó theo tầm mắt hắn nhìn qua.

Vũ nương múa dẫn đầu dung mạo diễm lệ,trên đầu trang sức lấp lánh, mặt hoa da phấn, một bộ quần áo sa mỏng màu lam, hai chân uyển chuyển tựa như đạp mây mà đi, hai cánh tay khuất trong tay áo khởi vũ. Nàng kia hình thể thon dài, vòng eo mảnh mai, thướt tha kiều mị, một đôi mắt như nước mùa thu nhiếp hồn phách ngườikhác.

Là loại hình mỹ nhân mà Phượng Thần Anh thích nhất.

Thấy ánh mắt Phượng Thần Anh vẫn truy đuổi thân ảnhnàng kia, Tần Nhan bỗng nhiên có chút ghen tị, một tiểu nhạc kĩti tiện, như thế nào xứng đáng để Phượng Thần Anh chăm chú nhìn!

“Thần Anh, ngươi không đi phó ước thật sự không sao chứ?” Không muốn thấy Phượng Thần Anh mê muội vì người khác, Tần Nhan bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc của hai người.

“Thiết Hoán thủ đoạn ngươi còn không rõ ràng? Chuyện này giao cho hắn không thể tốt hơn. Tần Phiền bất quá chỉ là một kẻ có bộ óc heo, không thành được đại sự, hắn còn chưa đáng giá để ta tự thân xuất mã.” Phượng Thần Anh nhấp một ngụm rượu miễn cưỡng nói, ánh mắt vẫn dính trên người vũ nương kia.

Tần Nhan sửng sốt, sau đó nhíu mày nói: “Ngươi rõ ràng biết ta không phải nói đại ca.” Mà là --Phương Lâm. Tần Nhan cũng có an bài người của mình ở bên cạnh Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh mấy ngày nay đối với Phương Lâmnhư thế nào, hắn đều biết đến nhất thanh nhị sở. Phượng Thần Anh là một ngườikhông thể nắm trong tay, cho dù hắn đối với mình là thật tâm, y cũng không thể toàn tâm toàn ý tín nhiệm, y lo lắng sớm hay muộn cũng có một ngày Phượng Thần Anh sẽ phản bội mình. Cho nên mới xếp người của mình ở bên cạnh hắn, chỉ là muốn tùy thời tùy chỗ biết đượcmọi chuyện, vạn nhất tương lai hắn thật sự thay tâm, có thể tiên hạ thủ vi cường. Sinh ra ở trong gia đình đế vương, thậm chí ngay cả cốt nhục chí thân cũng không thể tin tưởng, huống chi là một bằng hữu ngoại giao?

Phượng Thần Anh rốt cục đem tầm mắt dính ở vũ nương thu hồi lại, mắt phượng khẽ híp tựa tiếu phi tiếu nhìn về phía Tần Nhan. Tần Nhan bị hắn xem đến cả kinh, nháy mắt có cảm giác bị hắn xem thấu tâm tư của mình.

Chỉ thấy Phượng Thần Anh cong lên khóe miệng, lắc chén rượu thuần hương êm dịunói: “Như thế nào, lo lắng nam sủng kia?”

“Ách,” Tần Nhan tránh đi hắn ánh mắt, mất tự nhiên nói: “Không phải, ý tứ của ta,hắn tốt xấu gì cũng là ngườitrong quý phủ, ngươi đi phó ước cũng là chuyện nên làm.”

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, buông chén rượu nâng tay nắm cằmTần Nhan, trầm giọng nói: “Hắn chỉ là một quân cờ trên tay ta, chỉ cần có thể giúp ngươi đi lên đế vị, chết một người thì có làm sao?”

Nói xong câu đó, Phượng Thần Anh lại tiếp tục quay đầu xem ca múa, hắn thế nhưng một chút cũng chưa đem sống chết của Phương Lâmđể ở trong lòng!

Tần Nhan kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh, trong lòng vừa vui lại sợ. Cao hứng vì Phượng Thần Anh là thật tâm muốn tốt cho hắn, đối với ngoại nhân đều là gặp dịp thì chơi. Về phương diện khác lại đối với Phượng Thần Anh cảm thấy sợ hãi, người vô tình như thế, tương lai nếu phản bội mình, kết cục của hắn chỉ sợ so với Phương Lâmcàng thê thảm!

Vũ khúc tuyệt đẹp trên sân đã chấm dứt, ngay sau đó lại vang lên một đoạn nhạc thanh khác, một đám vũ nương mới lên sân khấu, người múa dẫn đầu lần này so với khi nãy còn đẹp hơn rất nhiều!

Phượng Thần Anh khẽ đung đưatheo âm nhạc, giống như tập trung hết tinh thần xem mỹ nhân ca múa. Mà trong cặp phượng mâu xinh đẹp kialại lạnh băng, không có bóng dáng của bất luận kẻ nào có thể lọt vào.

----------------

Ngồi chồm hỗm trên mặt đất hồi lâu, Đường Phi dần dần bình tĩnh trở lại, hai tay cũng không phát run như trước. Từ lúc hắn lợi dụng chức nghiệp của mình giúp một ít kẻ đáng chết vạn lần làm nhiều việc xấu, đã có những ngườibị hại bởi vì thua trên tòa án, không chiếm được phán quyết công bằng mà tuyệt vọng dẫn đến tự sát, hoặc là tự hành hạ mình,nếu không thì là tinh thần bất ổn, nhưng khi đó, hắn vẫn an ủi chính mình rằng hai tay vẫn còn sạch sẽ, dù sao những người trực tiếp hãm hại bọn họ cũng không phải hắn. Hắn còn không có đọa lạc đến mức dính đầy huyết tinh, cho nên hết thảy việc hắn làm đều yên tâm thoải mái như vậy. Nhưng hiện tại, hắn rốt cục, cũng vẫn là trở thành một người trong số đó. Nguyên lai giết người, kỳ thật rất đơn giản.

“Hừ.” Đường Phi tự giễu nắm chặt hai taymột chút, chỉ nhìn lướt qua khối thi thể đã lạnh thấu, liền nhanh chóng ngẩng đầu lên không xem tiếp.

Đường Phi nhặt bộquần áo đã ráchnát lên,tùy ý che đậy thân thể đứng dậy, may mắn quần áo hư hao cũngchưa quá tệ, nếu không phải Đường Phi cảm thấy ghê tởm, hắn có lẽ cũng muốn lấy quần áo người chết mặc vào.

Tuy rằng vết máu loang lổ trên người làm cho Đường Phi hận không thể đem toàn bộ thân thể chính mình ném đi rất xa để không nhìn thấy, nhưng lại bởi vì cảm nhận được sâu sắc vô số vết thương bạo liệt làm cho thần kinh của hắn bị buộc chặt, vẫn duy trì trạng tháitối thanh tỉnh, muốn ngất cũng ngấtkhông được. Cố nén ghê tởm, ở trong đám hình cụ hai bên chọn một cây thiết bổngdài nhỏ, bộ phận phía cuối còn bị làm thành hình dạng sắc nhọn, đây là vũ khí Đường Phi thử qua thấy tiện tay nhất. Cầm lấy chìa khóa trong thi thể kia, Đường Phi đem cửa sắt mở ra một khe hở hẹp, vụng trộm quan sát tình huống bên ngoài. Có lẽ hình thất này khá bí mật, bên ngoài không ai canh gác. Trước dùng thiết bổng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, xác định không có ai,sau Đường phi mới đạp chân ra ngoài. Bên ngoài so với bên trong sáng sủa hơn, hai mặt đều là thạch bíchthô ráp, trên thạch bích cách mỗi năm mươi thước có một ngọn đuốc, kéo dài theo thông đạo thẳng tắp, chỗ giam giữ Đường Phi chính là chỗ cuối cùng của con đường này. Gắt gao đem thiết bổng nắm chặt ở hai tay, mũi nhọn chỉa ra ngoài, Đường Phi tận lực làm cho hô hấp của mình bình tĩnh trở lại, sau đó thật cẩn thận sờ soạng đi về phía trước. Đầu khác của con đường là một cái góc, cách góc chừng hai mươi thước chính là một cầu thang bằng đá. Chổ này đã không còn ánh đuốc chiếu sáng, cầu thang một mảnh hắc ám nhìn không thấy chỗ kết thúc, Đường Phi khẩn trương đếntim cũng muốn nhảy ra ngoài. Nếu hắn vận khí tốt, như vậy dọc theo đường đi này sẽ không gặp bất cứ người nào, hắn có thể nghĩ biện pháp tìm chỗ thoát ra ngoài. Nếu hắn vận khí không tốt, Đường Phi lại nắm thật chặt thiết bổngtrong tay, như vậy thì không thể trách hắn tâm ngoan thủ lạt! Hắn tuyệt đối không thể chết được, hắn muốn sống! Cho nên, Đường Phi chỉ có thể lựa chọn để cho người khác chết! Vì tự cứu mình, chỉ có thể giết chếtđối phương. Kẻ mạnh thắng kẻ yếu, là nguyên tắc vĩnh hằng của thế giới này, bất luận là quá khứhay là tương lai, cũng sẽ không thay đổi!

Tận lực làm giảm tiếng bước chân, Đường Phi chậm rãi theo cầu thang bước lên. Cuối cầu thang, là một cánh cửa sắt, cùngcửa sắt của gian hình phòng kiagiống nhau như đúc. Phía trên có gắn một thiết khóa, Đường Phi nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở lần nữa, lại thật cẩn thận đẩy cửa, lại một thông đạo khác xuất hiện ở trước mắt, trên thạch bích hai bên cắm đầy ánh nến.

Thông đạo rất ngắn, chỉ đi khoảng mười bước đã đến cuối đường. Kỳ quái là lúc này không phải cửa sắt cũng không phải thạch bích, mà là một bức tường gỗ ! Sợ dẫn tới sự chú ý của ngườibên ngoài, Đường Phi không dám làm ra động tĩnh quá lớn,chỉ nhẹ nhàng đẩy thử bức tường -- không chút động đậy. Bất quá chỗ này không còn lối rẽ, như vậy đã nói lên đây chính là cửa ra, nếu tráng hán kia có thể đi vào, nhất định phải có cơ quan mở cửa!

Đường Phi cẩn thận quan sát chung quanhtường gỗ, rốt cục thấy được trên thạch bích bên phải có một chỗ phình ra khôngđược tự nhiên. Vừa định nâng tay đụng chạm, bỗng nhiên nhớ tới khả năng bên ngoài có người, nếu lúc này thật sự mở cơ quan, nhất định kinh động địch nhân, đến lúc đó hẳn là phải chết không thể nghi ngờ! Đường Phi thu hồi tay, sau đó áp lỗ tai trên tường gỗ ngưng thần yên lặng nghe động tĩnhbên ngoài. Qua năm phút đồng hồ, phát hiện không nghe được thanh âm có người hoạt động, Đường Phi mới chạm đến cơ quan.

Tường gỗ “cách cách” chậm rãi mở qua bên phải, Đường Phi nghiêng thân thể theo tường gỗ nhìn ra bên ngoài, đều là một mảnh tối đen, nguyên lai đã là buổi tối. Xác định không có ai, sau Đường phi mới đi ra, dựa vào nguyệt quang từ cửa sổ chiếu vào thấy rõ ràng bài tríphòng trong, là một thư phòngvô cùng đơn giản, mà hắn vừa rồi chính là từ mặt sau giá sách thoát ra.

Nguyên lai chỗ giam giữ hắn là mật thất gian thư phòng này. Đường Phi còn tưởng rằng đó là hình phòng tư gia của đámđại quan quý nhân, đem hắn nhốt tại để tận tình tra tấn trả thù chứ!

Nơi đây không nên ở lâu, miệng vết thương toàn thân càng ngày càng đau, nhiệt độ cơ thể cũng càng ngày càng cao, đầu bắt đầu hỗn loạn. Đường Phi biết miệng vết thương của hắn đã muốn bắt đầu nhiễm trùng, tiếp tục sợ rằng sẽ phát sinh thêm biến chứng. Hắn muốn thừa dịp chính mình còn chút khí lực nhanh chóngthoát khỏi ma quật này!

Đáng tiếc, vận khí Đường Phi rất không tốt, vừa mới mở cửa thư phòng, đám thị vệ tuần tra ban đêm đến coi tình huống của mật thất,thuận tiện bảo tráng hán kia đừng đem người giết chết, vừa vặn đã trở lại!

“Ngươi !” Thị vệ cùng Đường Phi đều sửng sốt.

Đường Phi đầu như “oanh” một tiếng, tại thời điểm thị vệ kia rút đao,theo bản năng đem thiết côn sắc nhọn vẫn nắm chặt trong tay hung hăng đâm vào bụnghắn, đem người xuyên thẳng qua. Vài giọt máu đỏ tươi văng lên trên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Đường Phi.

“A !” Thủ vệ thê lương kêu thảm một tiếng rồi ngã xuống, Đường Phi đầu óc trống rỗng nhìn thị vệ cuộn mình lại thống khổ ôm lấy vết thương không ngừng run rẩy, máu tươi ở từ chỗ bị đâm của hắn chảy tràn ra dưới thân.

Đường Phi cả người run run cúi đầu, nhìn màu đỏ tươiđầy trên tay, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Kí ức tuổi thơ lại rõ ràng hiện ra, một đĩahồng thủy do nhiễm máu tươi của chính mình, bị người bắt liếm sạch sẽ giống như chó, hương vịtanh hôi ghê tởm, trongmắt tràn đầymàu đỏ tươi chói lọi...... Thân thể run run chậm rãi ngã xuống, phía sau hắn, là tiếng mà độihộ vệ đang đến......

--------------------

## 21. Chương 21: Giải Cứu…

Đường Phi chậm rãi ngã xuống, nghe được tiếng la hét của đội hộ vệ đang chạy lại đây. Hộ vệ đội trưởng Nghiêm Dũng nhìn vị huynh đệ nằm ở trên đất đã tắt thở, nhất thời đỏ ánh mắt, rút ra đại đao bên hông hung hăng chém tới Đường Phi!

“Đinh” một tiếng, đại đao nặng đến mười cân đã bị một trường kiếm mỏng manh ngăn cản.

Người tới mặc một thân hắc y, vóc dáng không cao, dáng người gầy yếu, sau khi cản lại đao đồng thời đem Đường Phi đã mất đi ý thức ôm lấy, nắm thắt lưng hắn liền dễ dàng đem ngườicõng ở trên lưng.

Nghiêm Dũng cả kinh, người tới võ công không kém, tuyệt đối là cao thủ! Giương mắt nhìn lên, trong lòng lại run sợ! Người nọ tóc dài rối tung che hơn phân nửa mặt của hắn, nhưng vẫn có thể thấy rất rõ ràng! Da mặt trơn nhẵn tựa như đậu hủ, chỉ có điều trên đó trừ bỏ một đôi ánh mắt đen thẳm, hoàn toàn không có ngũ quan nào!

Gặp quỷ! Đây là tiếng lòng của mọi người trong đội hộ vệ, giờ này khắc này thế nhưng không có một người dám tiến lênngăn chặn hắn!

Vô Diện nhân (người không mặt) híp mắt đánh giá bọn họ một hồi, sau đó khởi thanh kiếm trong tay bước đi.

Nghiêm Dũng gian nan nuốt một ngụm nước miếng, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống.

ĐợiVô Diện nhâncõng Đường Phi đã chạy ra xamấy trượng, Nghiêm Dũng rốt cục mới hồi phục lạitinh thần, cố nén sợ hãi trong lòng nói: “Truy, truy! Giết bọn họ! Vương gia có lệnh giết bọn họ!”

Bị Nghiêm Dũng vừa quát, tất cả mọi người liền tỉnh táo lại, đồng loạt rút ra đại đao bên hông đuổi theo.

Vô Diện nhâncõng Đường Phi chạy trốn tới một cái sân trong vương phủ, thanh kiếm đặt ngang trước ngực từng bước lui về phía sau. Đội hộ vệ nhất tềxông lên, tuy rằng thích khách này thoạt nhìn khủng bố, nhưng cũng không thể nào cõng trên lưng một đại nam nhânbị thương mà có thể đánh thắng một đội hai mươi người bọn họ!

Quả nhiên, Vô Diện nhân muốn một bên bảo hộ Đường Phi, một bên ngăn cản công kích cuồn cuộn không ngừng thực có chút lực bất tòng tâm. Nghiêm Dũng nhìn ra hắn đang băn khoăn, liền âm thầm hướng vài kẻ tâm phúc nháy mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ lén ra phía sauVô Diện nhân tập trung công kích Đường Phi. Vài tâm phúc kia đều hiểu ý, thừa dịp phía trước có mấy người che chắncùng bóng đêm mờ ảo, lặng lẽ vòng qua sau lưngVô Diện nhân. Trong đó có một người vừa giơ lên đao bổ về phía Đường Phi, Vô Diện nhânkia không hề báo trước quay ngược kiếm đâm vào ngực hắn, sau đó không hề do dự lại rút ra ngăn chặn công kích phía trước. Đám người đi đánh lén Đường Phi bị sự nhạy bén và tàn nhẫn của Vô Diện nhânlàm khiếp sợ, không dám tái hành động thiếu suy nghĩ, chỉ đang âm thầm tìm cơ hộicó thể đắc thủ.

Vô Diện nhân hai tròng mắt đen láy hiện lên nhiều tia hàn quang. Trừ bỏ một đội tuần tra hộ vệ này, những đội khác ở vương phủ cũng đang chạy tới, bằng vào sức một mình hắn, cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không thể ở trong mấy trăm người thị vệ an toàn trở ra. Nếu như buông tha cho Đường Phi...... Vô Diện nhân nhớ tới lời Phượng Thần Anh đã nói: không cần thiết vì một nam sủng mà đem chính mình thế vào. Nhưng mà, Vô Diện nhânrất rõ ràng, nếu Các chủ thật sự muốn buông tha cho Đường Phi, tuyệt đối sẽ không phái bản thân hắn đến giải cứu!

Vô Diện nhâncõng Đường Phi hướng về phía trước mở đường, trong mắt phóng ra vài tia âm lãnh, không thể có chuyện hắn cứu không được người! Hung hăng chặt đứt yết hầu ngườitrước mặt, Vô Diện nhân thừa dịp những người đó còn đang kiêng kị chính mình nhanh chóng nhảy về phía sau đang còn trống, sau đó thu hồi kiếmlại vào trong vạt áo, xuất ra một ống tre nhỏ dài, ngón tay đẩy một cái, nắp tre liền rớt ra. Vô Diện nhân đem ống trúc nhỏ ném về hướng đám người đang truy đuổi tới -- một đoàn côn trùng nhỏ vo ve như muỗi kêu bay về phía bọn họ.

Nhất thời, nhữngkẻ bị côn trùng cắn kêu cha gọi mẹ ngã xuống đất, dùng tay hung hăng gãi những mụn nước nhỏ do bị cắn, giống như không biết đau đớn,đã gãi đến máu tươi chảy ròng ròng cũng không dừng tay. Mụn nước trên mặt những người đó vừa vỡ ra, đám côn trùng lại điên cuồng bay về phía bọn họ, Nghiêm Dũngné tránh kịp thời, đứng ở xa rùng mình –đây đều là đám côn trùng khát máu!

Trong nháy mắt, đại bộ phận người đều té trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục, những kẻ còn lại cũng không dám tiến lên cứu viện đồng bọn mình, sợ một chút không cẩn thận liền chọc tới đám côn trùng khủng bố này,bản thân sẽ khó bảo toàn. Lại càng không dám tiến đến tróc nã Vô Diện nhân, ai biết trên người hắn còn mấy thứ quỷ quái này nọ gì không?!

Vô Diện nhân lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xác định bọn chúng không dám tiến lên, đang định thừa cơ hội này mang Đường Phi rời đi, chợt nghe bên kia truyền đến tiếng bước chân ồn ào cùng đao kiếm va chạm.

“Người tới! Bắt thích khách! Có thích khách!” Người bên kia hô lớn, ý đồ gọi đám thị vệ bên này đi qua.

Nghiêm Dũng mang theo vài đứa thị vệ còn lại, mấy mặt nhìn nhau, như thế nào lại có thích khách?! Trước mắt bọn họ còn có một kẻ khó giải quyết còn chưa xong,làm sao có thể đi qua hỗ trợ!

Vô Diện nhân ánh mắt nghi hoặc, còn có kẻ kháccũng tới cứu người?!

Đúng lúc này, thích khách bên kia đã nhìn thấyVô Diện nhân, liền hướng nơi này chạy lại.

Nghiêm Dũng âm thầm chửi má nó, như thế nào một đám đều bu lại chỗ của hắn? !

“Các huynh đệ mau chặn lại thích khách trước!” Nghiêm Dũng lập tức hạ lệnh, bên hắn đã tổn thất mười mấy vị huynh đệ, nếu hiện tại đi giúp một đội nhân mã khác, còn có thể lấy cớ là bọn họ vội bắt thích khách mới làm cho Vô Diện nhân cứu người mang đi!

Mặt khác, hắc y thích khách che mặt ngay khiNghiêm Dũng hạ lệnh cũng đã chạy tới bên này, hắc y nhân nhìn đến Vô Diện nhâncùngĐường Phi đang được cõng trên lưng liền rõ ràng sửng sốt, hiển nhiên hắn cũng không biết còn có người đến cứu Đường Phi !

Thích khách sửng sốt qua đi lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn lướt đám thị vệ đang kêu rên không dứt trên mặt đất, sau đó đối Vô Diện nhân nói: “Ngươi dẫn hắn đitrước, ta chặn bọn họ.” Nói xong, liền huy động trường tiên trong tay,đánh úp về phía đám người Nghiêm Dũng!

Vô Diện nhân xoay người bước đi, cõng Đường Phi lướt qua tường cao, vận khinh công biến mất ở trong màn đêm của vương phủ.

Hắc y nhânvung trường tiên, một người bị hắn đánh trúngliền ôm cổ đang đổ máu không ngừng, ngã xuống đất kêu rên, mùi máu tươi lan ra thu hút đám tiểu trùng kéo đến, bu vào trên cổ người nọ hút máu tươi.

Đám hộ vệ lúc trước bị hắn bỏ lại cũng đã đuổi tới, hắc y nhân không có ý ham chiến, quất roi qua quấn lấy cổ Nghiêm Dũng,sau đó vận lực hung hăng đem người ném tớiphía thị vệ, lưu loát thu hồi roi rồi dùng khinh công nhảy quakhỏi bức tường cao, cũng biến mất ở trong màn đêm.

Chạy một hơi ra khỏi Thừa vương phủ mấy chục dặm đường, hắc y nhân mới thở phì phò kéo khăn che mặt xuống, lộ ra khuôn mặtthanh tú của mình, rõ ràng chính là Ưu nhi đã một mình rời khỏiPhượng Tê Các!

Đêm nay có thích khách xông vào vương phủ, xem ra mấy ngày gần đây sẽ không thái bình. Ưu nhi lau mồ hôi trên đầu, trong lòng âm thầm đoán Vô Diện nhânkia đến tột cùng là ai, hắn như thế nào lại tới Thừa vương phủcứu người? Lúc ấy nhìn thấy công tử được cứu ra,nhất thời vui mừng để cho bọn họ đi trước, hiện tại mới đến hắn căn bản không biết đối phương là loại người nào! Là địch hay là bạn? Cứu đi công tử đến tột cùng có mục đích gì? Chẳng lẽ là người Các chủ phái đi?! Không, không có khả năng, Các chủ tuy đối với công tử có hứng thúrất lớn, nhưng công tử đã không còn giá trị lợi dụng, lấy sự hiểu biết của Ưu nhi đối với hắn mà nói, căn bản không có khả năng vì cứu một quân cờ chếtmà phải trả giá lớn như vậy, huống chi còn là phái ra một người võ công cao cường biết khống chế trùng thuật! Hơn nữa, hắn từ thuở nhỏ đã đi theo bên cạnhCác chủ, những ám vệ của Các chủ hắn đều nhận thức, nhưng người này căn bản hắn chưa thấy qua!

Ưu nhi sắc mặt khó coi tới cực điểm, thật vất vả xông vào vương phủ, cư nhiên trơ mắt nhìn một người xa lạ đem công tử cứu đi!

Thái tử phủ.

Hà Tịch một thân y phục dạ hành sắc mặt xanh mét tiến vào thư phòngTần Nghị, Tần Nghịchính là đang nghĩ biện pháp chọc Thuần Vu Quyết vui vẻ.

“Điện hạ.” Hà Tịch quỳ một gối xuống, đối Tần Nghị nói: “Có ngườiđã cứu đi Đường Phi.”

Tần Nghị nhìn về phía Hà Tịch, kinh ngạc nói: “Có người đi cứu hắn? Là Phượng Thần Anh ?” Người như vậy cư nhiên còn có thể đi cứu một kẻ đã không còn giá trị lợi dụng?

“Không, thuộc hạ còn chưa có lẻn vào Thừa vương phủđã nghe bên trong truyền đến âm thanh rối loạn, lẻn vào tìm hiểu mới phát hiện Đường Phi đã sớm được cứu đi, hơn nữa tới cứu người lại có tới hai người, một kẻ che mặt, một kẻ......” Hà Tịch dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tần Nghị, sắc mặt có chút trắng bệch nói: “Một kẻ khác, trên mặt trừ bỏ đôi mắt, hoàn toàn không có ngũ quan!”

Nghe như thế, cho dù Thuần Vu Quyết luôn luôn vô biểu tình cũng hơi hơi biến sắc, người không có ngũ quan? Đây là quái vật hay là quỷ?

“Ngươi tận mắt thấy?” Tần Nghị trầm giọng hỏi.

“Không, thời điểm thuộc hạ vừa vào vương phủ thì hai thích khách cũng đã cứu Đường Phi ra, cũng không có tận mắt thấy.” Hà Tịch đáp, ánh mắt lộ ra lo lắngthản nhiên.

“Chỉ một câu, yên lặng chờ xem biến động.” Tần Nghị thản nhiên nói. Hà Tịch sửng sốt, gật đầu cúi chào sau liền lui xuống, không thể tự tay cứu Đường Phi, hắn quả thật là có chút tự trách. Tần Nghị cũng biết trong lòng Hà Tịch nghĩ cái gì, liền tùy ý hắn yên lặng.

Trong lòng Tần Nghịđều có một phen suy tính. Hiện tại thế cục rối rắm, mỗi người đều xem long ỷ kia như hổ rình mồi. Kẻ hẳnphải gọi làPhương Lâmlại tự xưng là Đường Phi này thân phân khả nghi, nếu không cũng sẽ không có hai người khác nhau đi cứu hắn. Mục đích hắn tiếp cận Hà Tịch cùng chính mình đến bây giờ còn chưa thể điều tra rõ, thám tử xếp vào bên cạnh Phượng Thần Anh cũng tìm không thấy tin tức gì. Thừa vương ở phía sau muốn lợi dụng Đường Phi uy hiếp Phượng Thần Anh cùng hắn hợp tác, xem ra là đã muốn động thủ trước. Phượng Thần Anh thân phận thần bí, lại nắm trong tay hơn phân nửa tài phúHoàng Diệp, được hắn hỗ trợ muốn đăng cơ xưng đế là chuyện dễ như trở bàn tay. Bất quá đại ca này của hắn cũng không đầu óc, Phượng Thần Anh là loại người nào? Bản thân trước kia cũng từng nghĩ qua mượn sức Phượng Thần Anh, nhưng trong mắt hắn chỉ nhìn thấy vị Ngũ đệ tốt “Hiền đức yêu dân” kia, những người khác với hắn mà nói chỉ là chướng ngại vật, hắn sẽ không chút do dự vì Tần Nhan dọn sạch mọi thứ cản trở. Đường Phi bất quáchỉ là con mồi màPhượng Thần Anh tung ra, để xem con cá ngu xuẩn nào sẽ cắn câu trước, đặngkéo lên khỏi mặt nước mà thôi. Nghĩ đến đại ca đã bị Phượng Thần Anh cùng Ngũ đệ hoàn toàn theo dõi, trong trận chiến giành ngôi vị hoàng đế này, hắn khẳng định là kẻ hi sinh đầu tiên. Còn có Vô Diện nhân kia, hắn rốt cuộc là người thế nào?

Tần Nghị có chút buồn rầu gãi gãi cằm, đến tột cùng là nên cứu hay là không cứu đây? Thôi thì trước hết hãy cứ sống chết mặc bây đi, đợi cho đại ca chống đỡ không nổi nữa,mới nhảy ra kéo hắn một phen, mặc kệ nói như thế nào bọn họ cũng đều là thân sinh huynh đệ, hắn thân làm thái tử,làmsao có thể trình diễn một tiết mục lãnh huyết cốt nhục tương tàn?

Thuần Vu Quyết ở một bên liếc trắng mắt, dù sao hắn biết Tần Nghị ngu ngốc này nhất định có thể thuận lợi đi lên vương vị, hắn một chút cũng không lo lắng. Hắn hiện tại chấp niệm duy nhất trong lòng chính là báo thù! Chỉ cần đợiTần Nghịngồi lên vương vị, sau đó liên hợp binh lực của tỷ tỷ cùng tỷ phu, nhất định có thể huyết tẩy Quỷ Tà,thay ca ca báo thù!

---------------

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Phòng ngủ tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, Phượng Thần Anh cầm một cái khăn dính đầy máu nhúng vào trong nước ấm, thoáng chốc nước trong suốt đã bị nhuộm thành màu đỏhỗn độn. Mặc Trúc hầu ở một bên lập tức bưng thau nước ô uế đưa cho thị nữcanh giữ ở ngoài cửa, sau đó tiếp nhận một bồn nước sạch cùng khăn lau khác đi vào. Đây đã là bồn thứ năm.

Phượng Thần Anh mắt vô gợn sóng, mặt không chút thay đổi, động tác trên tay hết sức mềm nhẹ chà lau vết roiloang lổ trên người của Đường Phi, mỗi một vết roi đều xâm nhập da thịt, bởi vì chưa được thượng dược cho nên vẫn như cũ chảy ra tơ máu thản nhiên.

Một trăm mười tám roi, Đường Phi tổng cộng đã chịu một trăm mười tám roi, Phượng Thần Anh tỉ mỉ đếm rành mạch. Từ Đường Phi đượcVô Tướng cứu trở về tới hiện tại, là Phượng Thần Anh tự mình giúp Đường Phi rửa sạch miệng vết thương, tuyệt đối không mượn tay người khác, thậm chí ngay cả Cốc Dương bị triệu đến suốt cả đêm đều ngồi ở gian ngoài, chỉ có Mặc Trúc có thể đứng cách giường chừng mười bước làm công tác thay nước.

Đường Phi bị bắt đi Phượng Thần Anh cũng đã biết đầu tiên, nhưng không có phái người lập tức đi cứu hắn, chỉ vì muốn bắt được Thừa vươngở phía sau Ngũ Phiđành lộ ra vẻ mặt người dạ thú! Vô Tướng nói thời điểm hắn tìm được Đường Phi, hắn đã trốn ra sẵn, hơn nữa đangngất xỉu ở bên cạnhmột khối thi thể. Lúc ấy còn có một hắc y nhân khác đi cứu Đường Phi, chẳng lẽ là kẻ đóđã mang Đường Phi ra? Nhưng vì sao đã đem người cứu ra lại không mang hắn theo?

Phượng Thần Anh giúp Đường Phi rửa sạch một đạo vết thươngcuối cùng, liền phân phó Cốc Dương tiến vào.

Cốc Dương mang theo hòm thuốc vạn năm không thay đổi của chính mình, mơ mơ màng màng đi vào trongphòng, nửa đêm hắn đang ngủ say đã bị Mặc Trúc từ trên giường kéo xuống, trực tiếp lôi thẳng tới Diên Phi viện, ở bên ngoài đại sảnh đợi chừng một canh giờ, hắn không có ngủ gục đã là rất tốt!

Mở miệng ra mới ngáp được có một nửa, Cốc Dương liền ngây dại, này, đây là..... Đảo mắt nhìn Phượng Thần Anh, vẻ mặt bất khả tư nghị: Nguyên lai Các chủ nhà bọn họ còn có loại ham mê đặc thù này a! Chậc chậc, Cốc Dương âm thầm chắt lưỡi. Nhãn châu chuyển động đem tầm mắt dừng ở trên người Đường Phi toàn thân đều là vết roi, xem, kịch liệt đến mức đem người biến thành nửa chết nửa sống a!

“Cốc Dương, nếu ánh mắt của ngươi còn dám loạn chuyển, ta cam đoan ngày mai ngươi không còn nhìn thấy mặt trời.” Phượng Thần Anh thanh âm âm lãnh bay vào lỗ tai Cốc Dương. Cốc Dương cả người giật mìnhmột cái, dựng thẳng thắt lưng lớn tiếng đáp: “Dạ ! Thuộc hạ tuân mệnh !”

“Còn có, đem những ý nghĩ loạn thất bát tao trong lòng ngươi toàn bộ thu hồi lại, hắn không phải do ta làm bị thương.” Phượng Thần Anh thanh âm lạnh lùng nói, bất quá, cũng là bởi vì hắn mà bị thương.

Cái gì?! Cốc Dương run lên, chẳng lẽ Phương Lâmnày là bị những người khác...... Không dám tiếp tục suy đoán, lập tức mở ra hòm thuốc của mình, đem những thuốc trị thương cần dùng đều bày ra. Trước xem mạch cho Đường Phi, vừa cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của hắn, có nhiều chỗ vết thương đã bắt đầu sinh mủ. Cốc Dương nhanh chóngviết một phương thuốcđể cho Mặc Trúc đi nấu, sau đó xuất ra một bình Kim Sáng dược thoa lên cho Đường Phi.

Ước chừng bận rộn suốt vài canh giờ, trời cũng đã bắt đầu sáng, cuối cùng mới đem một thân Đường Phi băng bó thỏa đáng. Mặc Trúc đem dược đã được sắc tốtmang lại đây, muốn cấp Đường Phi uy dược nhưng lại khó khăn nhìn Phượng Thần Anh, nói: “Lão gia, thuốc này đang rất nóng, công tử còn chưa tỉnh, nên uy như thế nào?”

Phượng Thần Anh sửng sốt, nhìn về phía Đường Phi tuy rằng đang hôn mê nhưng vẫn như cũ vì đau đớn mà nhíu mày, sau đó nói: “Đưa dược cho ta.”

Mặc Trúc lập tức đưa qua. Phượng Thần Anh tiếp nhận chén thuốc, chính mình uống trước một ngụm, nhưng không có nuốt xuống đi mà ngậmtrong miệng, nâng tay nắm cằm Đường Phi,hơi hơi mở miệng của hắn ra, sau đó cúi người miệng đối miệng cấp Đường Phi uống dược.

Mặc Trúc liền bị dọa, nhanh chóngcúi đầu mặc niệm phi lễ vật thính, phi lễ vật thị. Cốc Dương thật ra lại rất muốn thưởng thức hình ảnh khó có được này, nhưng suy xét đến việc sẽ bị đương sự bổ thành hai nửa, hắn cũng đành lựa chọn làm bộ cái gì cũng đều không nhìn thấy, tự mình thu thập này nọ.

Vẫn là gian hình thất kia, mùi hôi thối gay mũi làm cho Đường Phi khó chịu cơ hồ hít thở không thông. Thiết liên trên tay không biết khi nào đã bị giải khai, ở trong hình thất hôn ám sờ soạng bước đi, Đường Phi bỗng nhiên bị một vật nặng làm vấp ngã, hùng hùng hổ hổ muốn đứng lên, lơ đãng liếc nhìn cái gì ở trên mặt đất, Đường Phi cả người chấn động, trong óc như có hình ảnh gì hiện lên, tráng hán kia chết không nhắm mắt, khuôn mặt hoảng sợ cùngvệt roi trên cổ trong mật thất hôn ám nhìnphi thường rõ ràng. Đường Phi run run cúi đầu xem hai tay của mình, hai tay rõ ràng cầm một cái trường tiên dính đầy huyết tinh! Đường Phi hoảng sợ vung tay đem roi ném lại phía sau, đầu óc hỗn độn chạy ra khỏi hình thất. Trong nháy mắt lại thay đổi một cảnh tượng khác, một thiếu niên trước sau chỉ mới hai mươi tuổi ở trước mặt hắn vặn vẹo, làm như gặp thống khổ thật lớn. Đường Phi như bị sét đánh, mang theo hoảng sợ cùng thật cẩn thận cúi đầu lại xem hai tay mình, trong tay nắm một thiết cônsắc nhọn tràn đầy máu tươi, phân nửa thiết côn đã xuyên quathân thể thiếu niên kia, máu tươi từ miệng vết thương mạnh mẽ phun ra, bắn lên khuôn mặt Đường Phi.

Hắn, hắn giết người? Hắn, giết người ! Đường Phi rút thiết côn trong tay ra, thiếu niên đã chết chảy ra máu tươi ngày càng nhiều, nhiều đến, dần dần thấm ướt toàn bộ thân thểĐường Phi......

“A !” Đường Phi mở choàng mắt quát to một tiếng, Ưu nhi ở một bên hầu hạ liền bị dọa đếnchén thuốc trong tay thiếu chút nữa đánh rơi xuống đất.

“Công tử? Công tử, người tỉnh!” Ưu nhi vui mừng đến phát khóc, nhanh chóng buông chén thuốc muốn đỡ Đường Phi dậy, đột nhiên nhớ tới vết thương trên người hắnnên không dám tùy tiện chạm vào, chỉ có thể ở bên giường lo lắng kêu suông “Công tử”. Hắn đêm hôm qua xông vào Thừa vương phủ, sau đó trở về Phượng Tê Các, vừa mới vào phủ, Thiết Hoán liền tìm hắn nói Phương Lâmđã trở lại, lão gia bảo hắn đi Diên Phi viện hầu hạ, đợi hắn vui sướng chạy đến Diên Phi viện mới biết được, nguyên lai Phương Lâm thời điểm được cứu ra đã bị tra tấn đến không thành hình người!

Nghe được Đường Phi kêu to, Phượng Thần Anh vốn đang nghỉ ngơi ở một bên lập tức đứng lên, có chút lo lắng đi tới bên giường, trên mặt trước sau như một, là thâm tình cùng ôn nhugiả dối, nhưng có điều,trong phượng mâu luôn luôn lạnh như băng lại mang theo chút quan tâm cùng -- áy náy mà cả bản thân cũng không nhận ra.Rất chân thật, quan tâm cùng áy náykhông mang theo chút ngụy trang nào.

“Đường Phi? Đường Phi?” Phượng Thần Anh cũng không quản Ưu nhi nghĩ thế nào trực tiếp kêu tên thật của Đường Phi, nhưng sau khi kêu hai tiếng rốt cục phát hiện có điểm không thích hợp. Đường Phi tuy rằng mở mắt thậm chí trừng thật lớn, nhưng bên trong ánh mắt không có chút tiêu cự, trống rỗng, chỉ có thật sâu sợ hãi cùng thống khổ.

“Lão gia, công tử đây là làm sao vậy?” Ưu nhi cũng bị bộ dáng này của Đường Phi dọa đến không biết làm sao, về phần vừa rồi Phượng Thần Anh vì cái gì kêu “Đường Phi” mà không phải Phương Lâm, một chút cũng đều không chú ý tới.

“Đi gọi Cốc Dương.” Phượng Thần Anh trầm giọng nói. Ưu nhi lập tức ra ngoài. Phượng Thần Anh nâng tay dò xét mạch đập của Đường Phi, đập loạn xạgiống như là chấn kinh quá độ. Đường Phi không có nội lực, ngay cả Phương Lâmchân chính cũng chỉ là luyện công phu ngoại gia, nếu hiện tại tùy tiện truyền chân khí cho Đường Phi để hắn tỉnh lại, có khả năng sẽ làm bị thương hắn.

Cốc Dương bị Ưu nhi một đường dùng khinh công túm lại đây, thời điểm đến Diên Phi viện thiếu chút nữa mất luôn nửa cái mạng già, còn chưa kịp ổn định hơi thở, đã bị hắn một cước đạp đến bên người Đường Phi bắt mạch cho hắn.

Cẩn thận xem mạch tượng của Đường Phi, Cốc Dương ngẩng đầu vẻ mặt thâm trầm nói với Phượng Thần Anh: “Chịu kích thích, kinh hách quá độ, châm cứu một chút huyệt đạo cho hắn là được rồi.” Dứt lời đầu ngón tay phảiliền chuyển, trong tay hiện ra một ngân châm dài nhỏ phát ra ánh sáng lạnh, hướng huyệt Nghênh Hương trên đầu nhẹ nhàng cắm một chút.

Đường Phi lông mày khẽ nhíu, ánh mắt trống rỗng dần dần bắt đầu xuất hiện tiêu cự, chậm rãi tỉnh táo lại.

“Đường Phi ?” Phượng Thần Anh kéo Cốc Dươngra, hạ thấp môiở bên tai Đường Phi nhẹ giọng kêu.

Đường Phi chân chính tỉnh lại mở trừng hai mắt, vẻ mặt nghi hoặc, đỉnh giường nào, như thế nào không giống chỗ mình bình thường vẫn ngủ?

Phượng Thần Anh thấy Đường Phi không có phản ứng, lại ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Đường Phi?”

Bên tai truyền đến nhiệt khí cùngtiếng gọi thân thiết, Đường Phi mờ mịt quay đầu, gương mặt xinh đẹp của Phượng Thần Anh nhất thời phóng lớn ở trước mắt mình.

“Phượng Thần Anh?” Đường Phi nghi hoặc hỏi, có chút thống khổ xoa xoa huyệt Thái Dương trướng đau, kí ức mấy ngày nay như thủy triều hiện lên, hắn bị người bắt cóc, sau đó bị ngược đãi, còn có hắn......“Là ngươi đã cứu ta?”

Phượng Thần Anh nhẹ nhàng kéo tay Đường Phi xuống, đổi thành tự mình giúp hắn mềm nhẹ mát xa huyệt vị, trầm giọng nói: “Phải.” Kỳ thật Phượng Thần Anh biết nội tâm của mình, vẫn là hy vọng Đường Phi có thể bình yên vô sự trở về. Nếu, hắn thật sự muốn buông tha cho Đường Phi, sẽ tùy tiện phái đi một ám vệ đi cho có lệ.Tuyệt đối sẽ không pháiVô Tướng làm việc chưa bao giờ hội thất thủ, thân phận tuyệt đối không thể bại lộ này đi cứu Đường Phi. Hiện tại sự tồn tại của Vô Tướngkhẳng định đã bị một sốngười biết được, quân cờ hắn dấu diếm hồi lâu rốt cục vẫn là bị sáng tỏ......

Đường Phi nhắm mắt lại, tùy ý Phượng Thần Anh giúp hắn mát xa, thanh âm mệt mỏi nói: “Xem như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ân cứu mạng trước khi ta rời đi nhất định sẽ trả lại cho ngươi.” Hắn vẫn còn cho rằng, người bắt cóc hắn, là đám người bị hại ở công đường.

Phượng Thần Anh cười, động tác trên tay không ngừng lại, nhẹ giọng đáp: “Tùy ngươi.”

Cốc Dương cùng Ưu nhi liếc nhau, yên lặng lui ra ngoài.

Đường Phi vừa mới thanh tỉnh, trên người lại chịu nhiều vết thươngnhư vậy, Phượng Thần Anh thủ pháp mát xa lại không tồi, rất nhanh, hắn chìm vào giấc ngủ.

---------------------

## 22. Chương 22: Run Rẩy…

Đường Phi bị cơn đau làm thức giấc. Vết thương toàn thân đều giống như có ngàn vạn con kiến cắn xé, vừa đau nhức lại vừa ngứa ngáy, hận không thể dùng tayđể gãi mới thoải mái. Đường Phi khó chịu nhíu mày, hô hấp có chút trầm trọng, vừa định nâng tay cào một đường trên miệng vết thương, mới cảm giác được tay phải của mình đã bị người chặt chẽ giữ lấy, tay người nọ dày rộng, sạch sẽ, ấm áp. Nghiêng đầu nhìn lại, Đường Phi ngẩn ra, Phượng Thần Anh chính là đang ghé vào bên giường hắn ngủ say, vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay chính mình, hai đáy mắt thâm quầngchứng tỏchủ nhâncủa nó cực kỳ mệtmỏi.

Là hắn, chiếu cố mình một đêm? Đường Phi có chút đăm chiêu nhìn gương mặt ngủ say của Phượng Thần Anh, dung nhan khi ngủ không hề phòng bị hoàn toàn không giống như bình thường, lộ chút tính trẻ con cùng–ôn nhu. Hắn, Đường Phi nhíu mày biểu tình có chút cổ quái, hắn...... nguyên lai hắn đang ngủ, lại còn ngáy nhè nhẹ! Không biết vì cái gì, nhìn hơi thở Phượng Thần Anh thoát ra từ đôi môi mỏng gợi cảm hơi hé mở, Đường Phi thực lỗi thời muốn bật cười, hắn còn tưởng rằng người giống như Phượng Thần Anh, cho dù đang ngủ cũng sẽ đối với bất luận kẻ nào đều phòng bị, nếu không nữa thì cũng là bộ dáng phong tình vạn chúng, mê chết một xe đầy mĩ thiếu niên thiếu nữ, như vậy mới phù hợp với tính cách âm tình bất định hỉ nộ vô thường của Phượng Thần Anh. Không nghĩ tới...... quả thật nhìnngười không thể nhìn tướng mạo.

“Ngươi nhìn mặt của ta nở nụ cười lâu như vậy, sẽ chọc người khác hiểu lầm kỳ thật ngươi rất thích ta.” Phượng Thần Anh lúc nãy vẫn nhắm mắt lại ngáy ngủ,bỗng nhiên tỉnh, ánh mắt nhập nhèm cười dài nhìn Đường Phi.

Đường Phi buồn cười hỏi: “Ai sẽ hiểu lầm? Đại gia nào cũng đều biết ánh mắt của ta đặt trên đỉnh đầu.”

Phượng Thần Anh không thèm để ý lời bóng gió của Đường Phi, nắm thật chặt tay hắn, vẫn là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ, ngữ khí lại cực kỳ nghiêm túc nói: “Ta.”

Đường Phi sửng sốt, tươi cười đông cứng ở trên mặt, có chút mất tự nhiên rút tay mình về, nhưng không có tránh đi ánh mắt hơi nhu tình của Phượng Thần Anh, mà là nhìn thẳng mắt hắn nói: “Phượng Thần Anh, ngươi đã cứu ta, ta thực cảm kích ngươi, nhưng mà, ta không có khả năng đáp lại ngươi bất luận cái gì. Những chuyện tình cảm loại này, thật sự không thể miễn cưỡng......”

Phượng Thần Anh tươi cười cứng lại, thật lâu sau mới nhẹ nhàng vuốt ve vết roi trên mặt Đường Phi, nhẹ giọng nói: “Ngươi nói đúng, loại chuyện cảm tình này thật sự miễn cưỡng không được. Ta không miễn cưỡng ngươi đáp lại ta, cho nên ngươi cũng không thể ép ta không thích ngươi......”

“Ngươi......” Đường Phi không biết nói gì, cuối cùng mới bất đắc dĩ: “Tùy ngươi......” Nói xong, liền không tự giác vươn một bàn tay đi gãi chỗ ngứa nhất trên người.

“Đừng nhúc nhích.” Phượng Thần Anh xem thấu ý đồ,nhanh chóng đem tay hắn ngăn chận, nói: “Miệng vết thương trên người ngươi không thể gãi, chỉ vừa mới bắt đầu kết vảy.Cốc Dương nói trong khoảng thời gian này phải nhịn một chút.”

Đường Phi có chút khó chịu vặn vẹo thân mình, cau mày hỏi: “Nhịn kiểu gì? Ta hiện tại ước gì có thểlấy bàn chải đem chính mình chà một lần từ đầu tới đuôi mới thoải mái!”

“Không sao, Cốc Dương cho ta một lọ cao dán thanh mát, xoa vào sẽ dễ chịu.” Phượng Thần Anh từ một bên lấy qua một bình sứ ngọc quơ quơ ở trước mắt Đường Phi.

“Như thế nào không nói sớm?” Đường Phi liếc trắng mắt, khởi động cả người đau đớn, Phượng Thần Anh nhanh chóng nâng hắndậy. Xem Đường Phi giơ tay lấy qua dược bình cũng không có muốn ý tứ muốn hắn hỗ trợ, Phượng Thần Anh buồn cười hỏi: “Tay ngươi dài tới đầu gối hay là không có xương? Miệng vết thương sau lưng ngươi làm sao với tới?”

Đường Phi sửng sốt, nhìn nhìn dược bìnhtrên tay, lại nhìn nhìn Phượng Thần Anh, sau đó đem bình ném cho hắn, không rên một tiếng mà bắt đầu cởi quần áo.

Phượng Thần Anh ngược lại bị hoảng sợ, lanh lẹ như vậy?

“Không phải nói giúp ta sao? Phát ngốc cái gì?” Đường Phi đã đem quần áo trên thân quần áo thoát ra, cau mày thúc giục.

“Ách, khụ khụ......” Phượng Thần Anh có chút không được tự nhiên nhìn Đường Phi nói: “Ta còn nghĩ đến ngươi làm gì cũng sẽ -- nhăn nhó một chút......”

Đường Phi khẽ nhíu mày, gợi lên khóe miệng: “Xùy, ta cũng không phải nữ nhân! Huống chi lấy tình huống hiện tại của ta quả thật rất khó tự gánh vác, đã có người hầu miễn phí đưa tới cửa, ta cần gì phải cự tuyệt?”

Phượng Thần Anh không có cãi lại, chỉ là lắc đầu mỉm cười, mở ra dược bình giúp Đường Phi thượng dược.

Dược vừa được vẽ loạn lên miệng vết thương, Đường Phi liền thoải mái thở dài, thuốc mỡ thanh lạnh còn có công hiệugiảm đau, lập tức làm cho đau đớnnóng bỏng trên người giảm bớt không ít.

“Đây là cái gì vậy? Hiệu quả thực không tồi.” Đường Phi nhắm mắt lại vẻ mặt hưởng thụ, còn không quên phân phó nói: “Động tác mau một chút, miệng vết thương trên người còn rất nhiều......”

“Dạ, đại thiếu gia......” Phượng Thần Anh ngữ khí bất đắc dĩ trả lời, ánh mắt ở các miệng vết thương trên người Đường Phi lưu luyến, động tác trên tay có gắng dùng lực nhẹ nhất.

“Ngươi như thế nào tìm được ta?” Đường Phi đột nhiên hỏi: “Ngươi có biết là ai bắt cóc ta không?”

“Toàn bộ Hoàng Diệp đều có người của ta, huống chi là Miên Cẩmthành? Muốn tìm được ngươi dễ như trở bàn tay. Về phần ai bắt cóc ngươi, ngươi thật sự không biết sao?” Phượng Thần Anh ngữ khí bình thản, không có trả lời thẳng vấn đề của Đường Phi.

Đường Phi ngẩn ra, hắn đã quên Phượng Thần Anh ở nơi này thế lực rất lớn. “Ta nghĩ những người đó hẳn là trước đó vài ngày giúpngười lên công đường, không cẩn thận đắc tội đi, bọn họ không cần tiền, chỉ đem ta ngược đãi một ngày một đêm mà thôi, có lẽ chỉ muốn trả thù......”

Nguyên bản nghe được Đường Phi đoán là chính mình đắc tội người khác mới gặp phải tai họa bất ngờ này, không hoài nghi đến hắn trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng khi nghe được sáu chữ “ngược đãimột ngày một đêm” này, Phượng Thần Anh ánh mắt bỗng biến lạnh, ngữ khí lại cực ôn nhu nói: “Người ta phái đi cứu ngươi nói, thời điểm hắn đến ngươi đã được phóng xuất, có phải hay không còn có kẻ kháccứu ngươi?” Hắn biết đêm đó Ưu nhi cũng đi cứu Đường Phi, Ưu nhi sau khi trở về liền thành thành thật thật nói cho hắn, nhưng hắn lại bảo thời điểm đến Thừa vương phủđã thấyVô Tướng cứu Đường Phira, mà Vô Tướng lại nói thời điểm hắn tới, Đường Phi cũng đã được phóng xuất! Như vậy người chân chính đem Đường Phi mang ra đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ còn tiềm tàng thế lực người thứ ba?

Đường Phi mạnh mẽ chấn động, hai tay nắm thành đấm run nhè nhẹ, cúi đầu tránh đi tầm mắtPhượng Thần Anh, trầm giọng nói: “Ta, không nhớ rõ ......”

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm, lại mỉm cười nhẹ giọng: “Không quan hệ, không nhớ rõ cũng không cần nhớ, dù sao cũng không phải hồi ứctốt đẹp gì......” Đường Phi nhất định biết ngườithứ ba là ai, nhưng hắn giống như sợ hãi cái gì mới bảo trì im lặng , trước khiVô Tướng tìm được hắn, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

“Lão gia, nô tài đưa thuốc cho công tử đến đây.” Ưu nhi đang cầm khay ở ngoài cửa nói.

“Tiến vào.” Phượng Thần Anh phân phó, sau đó buông dược bình lấy tấm áo khoác phủ thêm cho Đường Phi,

Đường Phi quét hắn liếc mắt một cái, vừa mới thượng dược liền đem quần áo mặc vào không sợ dính thuốc?

Ưu nhi đẩy cửa tiến vào nhìn thấy Đường Phi đã tỉnh, vẻ mặt vui sướng cùng kích động, một bộ dáng cao hứng muốn khóc, lại ngại Phượng Thần Anh nên không dám tiến lên cùng hắn khóc lóc kể một chút nỗi khổ tương tư mấy ngày qua đã lo lắng cho Đường Phi, chỉ có thể đi đến trước mặtPhượng Thần Anh, mắt tràn đầynước mắt rưng rưng nhìn hắn.

Đường Phi cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Ưu nhi, biết hắn thật sự lo lắng cho mình, liền ngẩng đầu đối hắn lộ ra một cái tươi cười trấn an.

Phượng Thần Anh mắt lạnh nhìn hai người mày qua mắt lại, nâng tay tiếp nhận chén thuốc nói: “Ngươi có thể lui xuống.”

Ưu nhi tươi cười trên mặt cứng đờ, không quên nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, thấp giọng đáp: “Dạ.” sau đó không tình nguyện lui ra bên ngoài.

“Uống dược đi.” Phượng Thần Anh nhìn về phía Đường Phi, trên mặt cười rất ôn nhu, bưng chén thuốc tự mình uy hắn uống.

“Được rồi, ta tự mình làm.” Đường Phi né tránh, không nhìn đến giả vờ mất mát trên mặt Phượng Thần Anh,tiếp nhận chén thuốc.

“Xoảng” một tiếng, bát đánh rơi xuống đất, toàn bộ thuốc đều đổ ra.

Vươn tay phải còn kịch liệt run rẩy, cúi đầu nhìn tay trái cũng đồng dạng như vậy, Đường Phi không dám nhìn xem tay chính mình, lại nhìn chén thuốc rơi trên mặt đất, mạnh mẽ bừng tỉnh thu tay trở về nhét vào trong chăn, trên mặt một trận xanh một trận trắng, bộ dáng cực kỳ khó coi !

Phượng Thần Anh cau mày nhìn về phía Đường Phi, động tác nhỏ của hắn tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt y, nhưng cũng không hiểu hắn bị làm sao vậy.

Ưu nhi còn chưa đi tới cửa, nghe được động tĩnh lập tức chạy trở về, nhìn đến đống hỗn độn trên đất nhanh chóng tiến lên thu thập, một bên lo lắng hỏi: “Công tử, ngươi thế nào? Có bị thương hay không?”

“Không có việc gì......” Đường Phi cúi đầu đáp, hắn khống chế hai taycủa mình, tay hắn không nghe lệnh của bản thân màlại run rẩy không ngừng: “Có thể là có điểm mệt mỏi......”

Ưu nhi còn muốn nói cái gì, Phượng Thần Anh lại phất tay ngăn trở hắn.

“Mệt mỏi thì liền nghỉ ngơi một chút, đợi dược sắc xong ta sẽ lấy tới cho ngươi.” Phượng Thần Anh giúp đỡ Đường Phi nằm xuống, giúp hắn chỉnh hảo góc chăn, sau mới nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng ngủ, Ưu nhi theo sát ở phía sau hắn.

Đợi Phượng Thần Anh cùng Ưu nhi rời đi, nguyên bản ánh mắt đã mệt mỏi nhắm lại, nay lại mở choàng ra, chậm rãi rút hai tay giấu ở trong chăn, cho dù là cố gắng khống chế, vẫn có rung động rất nhỏ.

Đường Phi thống khổ nhắm mắt lại, hai đấm nắm chặt, như thế nào lại...... như vậy?

Ngày hôm saukhi Đường Phi thanh tỉnh, hắn liền quay trở vềTố Tâm viện của mình, vẫn là Ưu nhi một mình hầu hạ. Phượng Thần Anh muốn phái cho hắn hai nha đầu tay chân lanh lợi đi qua cho hắn sai sử, nhưng lại bị cự tuyệt. Đường Phi nói hắn chán ghét cảm giác bị nhiều người nhìnnhư vậy, chỉ cần một mình Ưu nhi chiếu cố là đủ rồi. Phượng Thần Anh cơ hồ mỗi ngày đều đi qua xem hắn, giúp hắn thượng dược, bồi hắn tâm sự. Bởi vì Đường Phi không thể tắm rửa, cho nên thậm chí cả chuyện lau thân thể cũng đều là Phượng Thần Anh tự mình làm. Ưu nhi thật ra lại rất an nhàn, suốt ngày trừ bỏ sắcthuốc thì chính là nấu cơm, những chuyện hầu hạ chiếu cố Đường Phi đều để cho Phượng Thần Anh đoạt lấy, khiến hắn buồn bực không thôi lại không dám biểu hiện ra ngoài. Ưu nhi kỳ thật cũng thấy không rõ Phượng Thần Anh đối với Đường Phi đến tột cùng là tâm tưgì, nói hắn không thích Đường Phi, nhưng hắn lại cẩn thận chiếu cố quan tâm cùng nhu tình trong mắt lại chân thành tha thiết; Nói hắn thích Đường Phi, nhưng lấy quan sát cùng hiểu biếtcủa Ưu nhi theo hắn mười mấy năm qua, hắn càng bày ra bộ dáng thâm tình liền đại biểu hắn đối với người kia sẽ càng vô tình, giống như lần này Thừa vươngbắt Đường Phi, hắn cư nhiên một chút cũng không lo lắng, thậm chí chạy đến Hiền vương phủ uống rượu mua vui. Nhưng mà, nhưng mà vì cái gì hắn lại phái cao thủ thần bí không có mặt kia đi cứu Đường Phi? Ưu nhi trong lòng rối rắm, rốt cuộc có nên hay không nhắc nhở công tử phải cẩn thận Các chủ, hay là nói cho hắn biết kỳ thật bởi vì Các chủ nên hắn mới gặp phải tai họa bất ngờ này?

Tay Đường Phi nguyên lai lại run rẩy nghiêm trọng, có đôi khi cả chiếc đũa cũng cầmkhôn ổn, Phượng Thần Anh năm lần bảy lượt nói bóng nói gió hỏi hắn đến tột cùng làm sao vậy, đều bị hắn quanh co chối đi.

Xem Đường Phi khí sắc càng ngày càng nặng nề cùng vết roiđầy người, Phượng Thần Anh chưa từng có lương tâm bỗng nhiên trong nháy mắt giống như thức tỉnh, nếu không phải bởi vì hắn xem y như một quân cờ sứ, yhiện tại cũng sẽ không biến thành bộ dángthê thảmnày. Không bằng......

“Hôm nay thời tiết không tồi, dấu vết trên mặt ngươi cũng đã biến mất không sai biệt lắm, muốn hay không ra ngoài dạo một chút?” Phượng Thần Anh đi hướng về phía Đường Phi đang ngẩn người nhẹ giọng nói.

Đường Phi sửng sốt, theo bản năng sờ sờ vài đạo vết roicơ hồ không thấy rõ trên mặt của mình, mới nhớ tới chính mình đã hơn nửa tháng không có ra khỏi Đông viện.

“Được rồi, đi chỗ nào?” Đường Phi đứng lên, tùy ý đem quần áo sửa sang lại.

Phượng Thần Anh cười, nâng tay giúp hắn mặc quần áo sau mới nói: “Đi một địa phươngcó thể di tình dưỡng tính.”

Phượng Thần Anh nói địa phương di tình dưỡng tính kia chính là Hoàng Diệp đệ nhất trà lâu -- Tao Nhã lâu.

Hơn nữa ở trong này, Đường Phi đã thật lâu không gặp Hà Tịch.

Hà Tịch cũng là đồng dạng, nhìn đến Đường Phi tự nhiên là cao hứng, tiến lên thân thiết hỏi: “Đường huynh, hồi lâu không thấy, gần đây thế nào?” Từ ngày đó hắn tới muộn hơn hai hắc y nhânkia một bước, không có thể cứu thoát Đường Phi, hắn vẫn chưa thểgặp lại Đường Phi. Thám tử ởPhượng Tê Các tuy rằng hồi báo nói rằng Đường Phi đã trở về, nhưng tựa hồ thụ thươngrất nặng, Hà Tịch lại không thể đếnPhượng Tê Các xem hắn, thực là lo lắng hơn nửa tháng, hôm nay có thể tái kiến, tự nhiên là vui sướng kích động .

Cảm giác được Hà Tịch tình chân ý thiết, Đường Phi phiền muộn nhiều ngày cũng tiêu biến không ít, không tự giác nâng tay vuốt đôi mắtquen thuộc kia, nhẹ giọng nói: “Ta tốt lắm......” Nhưng vừa mới đụng tới mí mắtHà Tịch, liền bị người nào đó tay mắt lanh lẹ kéo lại, sau đó gắt gao bị vây ở trong tay hắn. Phượng Thần Anh nhíu mày đối Hà Tịch cười: “Hà huynh? Thật trùng hợp, hôm nay chỉ có một mìnhngươi?”

Hà Tịch xem nhẹ đi mất máttrong lòng, không nhìn Phượng Thần Anh đối Đường Phi nói: “Ta đi một mình, Đường huynhcó nể mặt bồi tiểu đệ phẩm trà nói chuyện phiếm không?”

Không đợi Đường Phi mở miệng, Phượng Thần Anh liền nhanh chóng nói: “Nếu Hà huynh không bận, như vậy ta cùng Đường Phi liền mời ngươi cùng nhau đi.”

Đường Phi liếc Phượng Thần Anh một cái, nói với Hà Tịch: “Có thể chứ?”

Hà Tịch đối Đường Phi sáng lạn cười: “Đương nhiên có thể !”

Trong nhã gian, Đường Phi cùng Hà Tịch không coi ai ra gì hào hứng nói chuyện phiếm, đem Phượng Thần Anh ném ở một bên. Phượng Thần Anh không cam lòng ý đồ muốn chen vào, chỉ tiếc nói không đươc hai câu lại bị Hà Tịch thực xảo diệu đá ra. Phượng Thần Anh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi!

“Các vị công tử, đã quấy rầy.” Đang lúc không khí nhã gian hừng hực khí thế, cửa đã bịmở ra.

Tiến vào là một vị phụ nhânphong tư trác trác, mỹ diễm phong hoa tuyệt đại, phía sau đi theo hai tiểu nha hoàn, trong tay cầm một đống lớn này nọ.

“Yêu, Yến lão bản, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây?” Phượng Thần Anh ngồi ở trên tháp lười biếng nói, trước mặt người bên ngoài, hai bọn họ thể hiện tình bằng hữu thân phận, không có người nào đoán được Phượng Thần Anh mới là người lãnh đạo trực tiếp của Yến Tự. Chỉ là Yến Tự vì cái gì lại đến đây, Phượng Thần Anh cũng không rõ ràng, lần trước sinh thần Hà Tịch, hắn cùng Đường Phi đến đây một lần, hơn nữa đương triều Thái Tử có mặt nàng cũng không hiện thân, hôm nay lại rảnh rỗi như vậy chạy tới nơi này giúp vui?

Đường Phi cùng Hà Tịch đều là sửng sốt, lão bản nương Phương Hoa Lâu? ! Còn rất trẻ,rất yêu mị đi?

“Ta nghe nói Phượng gia đến đây, lần trước ngài đã tới ta không rảnh tiếp đón, lần này tuyệt đối không thể chậm trễ!” Yến Tự phong tình vạn chủng khẽ liếc mắt nhìn Phượng Thần Anh, nàng chính là đến để xem náo nhiệt a! Vừa rồi ở dưới lầu nghe các cô nương này nói, Phượng đại gia lại dẫn theo công tử tuấn lãng vô song lần trước đến, nàng tò mò muốn xem nam nhân có thể được Phượng Thần Anh hai lần mang đến Phương Hoa Lâu đến tột cùng là bộ dáng gì, nàng vẫn nghĩ đến Các chủ chỉ biết mang mỗi Hiền vươngđến nơi này thôi chứ!

Nay vừa thấy, quả thực, khó trách các cô nương vẫn nhớ thương vị Đường công tử này! Bất quá, Yến Tự chân thành ngồi ở giữa Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, tâm tư trăm chuyển ngàn hồi, diện mạo Đường công tử thật ra rất hợp mắt với các đại cô nương tiểu cô nương, thấy thế nào cũng không có khí chất của nam sủng, càng không loại hình mẫu có thể lọt được vào mắtPhượng Thần Anh, hắn luôn luôn thiên vị những mỹ nhânâm nhu mảnh mai, vô luận là nam hay nữ!

“Như thế nào, Yến lão bản chuẩn bị tự mình giúp chúng ta phao trà?” Phượng Thần Anh tựa tiếu phi tiếu hỏi, hắn chỉ biết lão bà này tiến vào là muốn xem náo nhiệt!

Yến Tự che miệng cười, phất tay để chohai tiểu nha hoàn phía sau nàng đem đồ này nọ đặt xuống, sau đó phân phó các nàng ra ngoài. Tiếp theo hơi hơi giương mắt, một bộ dáng xấu hổ bẽn lẽn nhìn về phía Đường Phi, nói: “Ta có vinh hạnh giúp vị công tử này phao một ấm trà không?”

Đường Phi sửng sốt, không rõ lão bản nương này như thế nào bỗng nhiên đối tốt với hắn, nàng rõ ràng thoạt nhìn có vẻ giống như lão bằng hữu với Phượng Thần Anh hơn a! Không được tự nhiên gật đầu, nói một câu: “Làm phiền Yến lão bản .”

Hà Tịch ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Yến Tự liếc mắt một cái, điềm đạm cười không nói chuyện.

Lão bản nương Yến Tự tự mình chiêu đãi, trà cụtốt nhất, tiểu trà lôtinh xảo, từng món bài khai ở trên bàn trà trước mặt Đường Phi.

Xem Yến Tự pha trà, là một chuyện vui mắt rất đáng để thưởng thức.

Ngọc thủ xanh miết cầm một chiết phiến ở trên trà lô nhẹ nhàng quạt, lô hỏa vừa nóng liền đem muỗng trà đặt ở mặt trên. Đợimuỗng trà bốc ra hương khíđạt đủ tiêu chuẩn thuần thục, sau đó liền đổ một chút nước vào trongấm trà, một lát sau lại đem một số lượng vừa phải lá trà để vào. Chờ lọc xong lần trà thứ nhất, sau mới rót tiếp vào một lần nước ấm, cuối cùng một ly nước lạnhtừ trên ấm trả chậm rãi đổ xuống làm nguội trà lô, từ đợt nướcthứ hai pha xong, mới xem như chân chính tỏa ra mùi thơm ngát. Trong lúc phao trà, một đôi ngọc thủ cầm lá trà xanh biếccùngđống trà cụ lần lượt thay đổi, quả thật là xem rất đã mắt.

Trong không khí quanh quẩn trà hươngthanh nhã, làm cho phiền toái cùng bất an nhiều ngày trong lòng Đường Phi an tĩnh lại không ít.

“Nghe nói trà kĩ của Yến lão bản là đệ nhấtHoàng Diệp, quả nhiên hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.” Hà Tịch thản nhiên cười nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng đối với truyền kỳ nữ tửnày.

“Hà công tử quá khen, danh hào đệ nhất Hoàng Diệp quá lớn, ta chỉ là một thiếu phụ, thật sự là không dám nhận.” Yến Tự khóe miệng mang theo tươi cườikhiêm tốn, trong mắt không gợn sóng.

“Là Yến lão bản quá khiêm nhường.” Hà Tịch đánh giá nàng liếc mắt một cái, nhẹ giọng trả lời.

Yến Tự đối hắn cười, liền bưng lên trà trảntrong tay, đưa tới Đường Phi, mỉm cười nói: “Đây là Tuyết Nhađầu xuân, thỉnh công tử thử một lần tay nghề của ta.”

Đường Phi sửng sốt, thời điểm vừa rồi hắn ngửi được trà hương, chỉ biết đây là Tuyết Nha, nhưng Tuyết Nha không phải cống phẩm đại nội sao? Tiểu trà lâu này như thế nào có khả năng sở hữu đồ quý như vậy? Huống chi hắn là lần đầu tiên gặp đượcYến lão bản, nàng như thế nào biết mình thích uống cái gì? Mang theo nghi vấn nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, Phượng Thần Anh cười, nói: “Phương Hoa Lâu từng hấp dẫn không ít hoàng tôn quý tộc lại đây, bao gồm cả Hoàng Thượng năm xưa vẫn còn là thái tử, có Tuyết Nha không có gì ngạc nhiên . Bất quá --” Phượng Thần Anh lắc lắc chiết phiến trong tay, ngữ khí có chút bất đắc dĩ: “Xem ra hôm nay Yến lão bản là quyết tâm muốn trấn lột ta một trận .”

“Phượng gia nói đùa,” Yến Tự che miệng cười nói: “Trà hôm nay là ta đưa cho Đường công tử thưởng thức, không lấy tiền .”

“Nga? Như thế nào, ta cùng vị Hà công tử không đáng để cho ngài chiêu đãi?” Phượng Thần Anh gợi lên khóe miệng cười nói. Hà Tịch cũng nhìn về phía Yến Tự, trong vẻ tươi cười mang theo một tia nghi hoặc.

Yến Tự cười nhìn xem người này, lại nhìn xem ngươi kia, cuối cùng cười vang bám vào trên vai Đường Phi nói: “Ha ha ha ha, ta chính là xem Đường công tử thuận mắt, nam nhântuấn lãng như vậy có người nào không thích? Huống chi ta cũng chỉ là nữ nhân bình thường phổ thông thôi, luôn muốn gả cho một vĩ ngạn nam tử, tỷ như -- Đường công tử vậy .”

Đường Phi sắc mặt ửng đỏ, lớn như vậy, lần đầu tiên bị người đùa giỡn, lại còn là một “thục nữ”mỹ diễm nhiệt tình, thật đúng là làm cho người ta có chút -- chịu không nổi !

Hà Tịch vẫn cười lạnh nhạt, chỉ là độ cong khóe miệng,không thể nhìn thấy,đã giảm xuống một chút. Phượng Thần Anh không hàm súc như vậy, cười hơi có chút nghiến răng nghiến lợi nói: “Phải không? Chỉ tiếc Đường công tử sớm đã có hôn phối, Yến lão bảnxem ra không có hy vọng.”

Hôn phối?! Ba người kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh.

Ta khi nào thì cùng người khác đính hôn?! Đường Phi nghiêm mặt lạnh lùng vô thanh chất vấn Phượng Thần Anh.

Đường Phi không phải...... như thế nào khả năng có hôn phối chứ? Hà Tịch có chút đăm chiêu nhìn Phượng Thần Anh cùng Đường Phi.

Ai nha nha, Các chủ ghen tị? Đúng là thiên cổ đệ nhất kỳ chuyện! Còn dám nói Đường Phi này bất quá chỉ là một quân cờ chứ! Lại khiến cho ngươi phát hỏa! Yến Tự giảo hoạt cười, thân thủ quấn lấy cổĐường Phi, thổ khí như lan, thanh âm kiều mỵ: “Nhưng mà, ta thật sự rất thích công tử, ta không ngại làm thiếp nga......” Ánh mắt đã có ý vô tình nhìn Phượng Thần Anh, ý tứ khiêu khích không nói cũng hiểu.

Đường Phi mày khẽ giựt hai cái, không có phản ứng để mặc nàng ôm, bộ ngực mềm mại cao ngất không ngừng mà cánh tay hắn cọ xát. Phượng Thần Anh xem đến trong mắt như bốc ra lửa! Đây là ý tứ gì?! Không phải nói đối với nữ nhân không có hứng thú, không có cảm giác sao?Như thế nào còn cho nàng làm thiếp nhanh như vậy?! Bình thường nếu đổi là hắn động tay động chânliền muốn đánh muốn giết, nếu không nữa thì liền châm chọc khiêu khích, nga, nhìn đến mỹ nữ lại động tâm luyến tiếc?!

Hà Tịch tươi cười suýt nữa không còn giữ được, ánh mắt cũng ảm đạm đi rất nhiều, Đường Phi là thích nữ nhân đi? Hắn đã sớm nhìn ra, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh không giống như loại quan hệ này, quả nhiên chỉ là thủ thuật che mắt sao?

Bất quá may mắn trước khi Phượng Thần Anh có hành động, Đường Phi rốt cục tiên hạ thủ vi cường.

“Yến lão bản,” Đường Phi lễ phép vươn hai tay kéo Yến Tựra, yên lặng nhìn hai tròng mắt dụ dỗ của nàng, nghiêm túc nói: “Về chuyện hôn phối này tại hạ phải làm sáng tỏ, đây chỉ là Phượng Thần Anh nói bừa.” Liếc măt nhìn Phượng Thần Anh một cái sau đó tiếp tục nói: “Bất quá, cho dù tại hạ không có người trong lòng, cũng không có khả năng nhận hảo ý của Yến lão bản.” Yến Tự ngẩn ra, có chút không cam lòng cắn răng hỏi: “Vì cái gì? Công tử ghét bỏ ta xuất thân không tốt sao?”

“Đương nhiên không phải, Yến lão bản là nữ trung hào kiệt, cho dù là kẻ như Phượng Thần Anh ta cũng không để ý, như thế nào lại ghét bỏ xuất thân của ngươi?” Đường Phi giải thích nói.

Yến Tự bị lời này của hắn chọc cười, quét mắt nhìn Phượng Thần Anh đang buồn bực, lại hỏi: “Nếu vậy, vì sao công tử không thể nhận ta?”

“Bởi vì......” Đường Phi nhìn mắt Phượng Thần Anh, lại nhìn mắt Hà Tịch, sau đó giơ tay chỉ chỉ hai người bọn họ, vẻ mặt thản nhiên, ngữ khí bình thường nói: “Bởi vì ta trời sinh chỉ thích nam nhân, đối với nữ nhân ta không có cảm giác.”

Yến Tự trừng lớn hai mắt giật mình nhìn Đường Phi, Hà Tịch bộ dáng lạnh nhạt rốt cuộc duy trì không được, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ. Chỉ có Phượng Thần Anh chớp mắt một cái tỏ vẻ ngạc nhiên sau đó giương lên khóe miệng, cười đến tà khí xông thiên.

--------------

## 23. Chương 23: Sợ Hãi…

Đường Phi gợi lên khóe miệng, tiếp tục nói: “Cho nên, cũng không phải Yến lão bản không tốt, chỉ là vấn đề nằm ở trên ngườita.” Đường Phi chưa bao giờ có ý giấu diếm tính hướng của mình, trước kia cũng có không ít nữ nhân đối với hẳn tỏ tình, hắn đều là trực tiếp báo cho đối phương biết sở thích bản thân, tuy rằng làm như vậy sẽ tổn thương đối phương, nhưng ít nhất so với lừa gạt các nàng vẫn tốt hơn. Ở trên vấn đề tình cảm, hắn chưa bao giờ làm một kẻ dối trá. Tuy rằng trên người y chảy dòng máu củanam nhânkia, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành người giống như hắn!

Yến Tự cố gắng giương lên khóe miệng, nhưng thất vọng trong mắt như thế nào cũng dấu không được, thanh âm có chút ai thán: “Không, là ta không có phúc khí......”

Phượng Thần Anh không thể không khâm phục nàng, quả nhiên là từ trong gánh hát đi ra, đóng kịch cũng thật giống a!

Quả nhiên, Yến Tự lưu chuyển tròng mắt, giả bộ một bộ dạng ruột gan đứt thành từng khúc lại cố nén thống khổ, không cam lòng nói: “Nếu vậy, ta có thể biết người trong lòng công tử, là ai chăng?” Dứt lời, còn vụng trộm nhìn nhìn sang Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh sắc mặt không thay đổi, ánh mắt thẳng ngoắc nhìn Đường Phi, không chút e dè.

Đường Phi nghe được Yến Tự hỏi vấn đề này, theo bản năng nhìn về phía Hà Tịch, trùng hợp Hà Tịch cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt giao nhau trong nháy mắt, hai người đều chấn động, Hà Tịch giống như bị điện giật vẻ mặt ửng đỏ quay đầu đi tránh ánh mắtĐường Phi.

“Hắn......” Không biết vì sao Đường Phi nhìn thấy Hà Tịch tránh đi ánh mắt hắn trong lòng có chút hơi hơi mất mát, có lẽ là vì, hắn cùngTrần Thầngiống nhau đi?“Hắn không có ở nơi này.” Đường Phi thẳng thắn nói, ngữ khí trịnh trọng, ánh mắt thanh minh: “Bất quá một ngày nào đó, ta sẽ một lần nữa tìm hắnvề.”

“Nguyên lai là như vậy......” Yến Tự dùng khăn tay lụa xoa xoa mặt, che dấu biểu tình của mình, ánh mắt lại rất nhanh hướng sắc mặt hai người khác đảo qua, khóe miệng khẽ nhếch không biết suy nghĩ cái gì.

Mất mát trong lòng chợt lóe qua, Hà Tịch thản nhiên giương lên khóe miệng, nói với Đường Phi: “Đường huynh si tìnhnhư thế, ngươi nhất định sẽ tìm được hắn.” Người trong lòng Đường Phi, chẳng lẽ là nam tử kêu là “Thần” đi? Thần..... Thần ? ! Hà Tịch ngẩn ra, chẳng lẽ, là Phượng Thần Anh?! Không, không đúng, người gọi là “Thần” kai hẳn không phải Phượng Thần Anh, Đường Phi từng nói qua hắn cùng “Thần” có vài phần tương tự. Nói cách khác, hắn có thể lợi dụng điểm này làm cho Đường Phi buông lỏng cảnh giác để càng dễ dàng tiếp cận Phượng Thần Anh? Trong nháy mắt, Hà Tịch có chút dao động, hắn, có thể lợi dụng Đường Phi sao?

Đường Phi nhìn về phía Hà Tịch, thản nhiên đáp: “Nhất định.”

Phượng Thần Anh “phạch” một tiếng cầm chiết phiến trong tay thu nạp, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười, chỉ là ánh mắt lạnh đi rất nhiều. Bưng lên tách trà trong tay Đường Phi nhấp một ngụm, nhíu mày nói: “Yến lão bản trà nghệ sao lại lui nhiều bước như vậy? Thật sự là lãng phí loại trà thượng phẩm này.”

Yến Tự âm thầm cười trộm, nhanh chóng làm ra một bộ dáng kinh sợ nói: “Phượng gia, đây là hiểu lầm ta, phẩm trà còn phải xem tâm tình của một người, nếu một người tâm tình tốt, cho dù uống loại trà tối hạ đẳng cũng nếm ra hương vị! Một người tâm tình nếu không tốt, cho dù là cam chi ngọc lộ cũng đều cảm thấy khó nuốt!” Sau khi nói xong bả vai vừa quay, đối Đường Phi nói: “Đường công tử, ngài nói, có phải không?”

“Yến lão bản!” Không đợi Đường Phi mở miệng, Phượng Thần Anh liền trầm giọng quát, tươi cười trên mặt có chút tối tăm: “Ngươi đang vượt quyền.”

Yến Tự run lên, âm thầm thè lưỡi, chơi đùa hơi quá! Nàng đã quên Phượng Thần Anh mới là lão đại!

“Là ta lắm miệng.” Yến Tự cười trừ nói: “Còn thỉnh Phượng đại nhân đại vi đại lượng tha thứ cho ta.”

Hà Tịch trong lòng khẽ động, quan hệ của Phượng Thần Anh cùng Yến Tự, cũng không giống mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như thế! Nếu có thể tìm hiểu Phượng Thần Anh cùng Phương Hoa Lâu có giao tình gì, đối với thái tử là trăm lợi mà không một hại!

“Ngươi hôm nay làm sao vậy?” Đường Phi nhíu mày nhìn Phượng Thần Anh, mắt tràn đầy khó hiểu: “Hướng một nữ nhân phát hỏa cái gì?”

Phượng Thần Anh đạm mạc nhìn Đường Phi, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng hỏi lại: “Ngươi thật sự không biết?”

Đường Phi cũng giận tái mặt, lời này của hắn có ý tứ gì? Cho dù việc hắn thích mình không hoàn toàn là giả, thì ngày đó cũng đã nói đủ rõ ràng với hắn rồi? Nay còn dùng một bộ dạng chất vấn cho ai xem?!

Đang lúc Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hai người không khí dần dần đông lạnh, cửa nhất thời bị gõ vang.

Yến Tự cùng Hà Tịch nhẹ nhàng thở ra, nếu hai người bọn họ thật sự nháo loạn thật đúng là không biết nên thu thậpnhư thế nào.

“Tiến vào.” Yến Tự mỉm cười vuốt vuốt tóc nói.

Cửa “cọt kẹt” một tiếng mở ra, hai tiểu nha hoàn vừa rồi ra ngoài nay lại bưng khay tiến vào, trên mặt tất cả đều là chút điểm tâmtinh mỹ.

Đường Phi quay đầu đi chỗ khác không hề để ý Phượng Thần Anh, tâm tình lại phiền muộn. Hà Tịch thấy thế, mỉm cười tới gần bên tai hắn thấp giọng nói câu gì đó, Đường Phi điềm đạm cườihướng hắn lắc đầu, như là nói cho chính hắn mình không có việc gì.

Phượng Thần Anh nhìn thấy một màn này một cỗ tức giận nổi lên, đáng tiếc hắn hoàn toàn không nhận thấy được bản thân đang ghen ghét dữ dội. Yến Tự ở một bên lại nhìn rất rõ ràng, ở mặt ngoài làcùng hai cái nha hoàn bày biện điểm tâm, kì thực che miệng cười trộm suy nghĩ, không thể tưởng tượng được lão gia cũng có thời điểmkinh ngạc, xem ra Đường Phi chính là người mà Thiết Hoán nói đi? Lão gia thật sự chỉ là muốn chinh phục nam nhânnày thôi sao? Thoạt nhìn cũng không giống như là xem hí kịch a, lạigiống như –đã nhập hí! Đừng để đến lúcmỹ nhân còn chưa tự nguyện yêu thương nhung nhớ, chính mình đã tự đào hố chôn mình đi!

Đang lúc mấy người nhìn hai nha hoàn bày điểm tâm, tâm tư mỗi người đều suy nghĩ chuyện khác nhau, thìngoài cửa bỗng nhiên truyền vào hai đạo thanh âm mơ hồ không rõ.

“Nghe nói, người đó giết người......”

“Giết người..... Đáng chết......”

Thanh âm dần dần đi xa rốt cuộc không nghe thấy, hẳn là khách nhân đi ngang qua nhã gian này.

Tuy rằng chỉ nghe được rõ ràng vài từ ngắn ngủn, lại đủ để gợi lên hồi ức đêm đó của Đường Phi, mộit hồi ức giống nhưác mộng.

Tráng hán trên cổ là vết dây thâm tím, thiếu niên cả người đều là máu, còn có hai tay huyết tinh không sạch sẽ của chính mình. Đường Phi nhớ rất rõ ràng, hai người bọn họ chết không nhắm mắt, tựa như đối hắn lên án cùng oán hận, càng như là một loại ác độc nguyền rủa -- ngươi giết ta, ngươi nhất định cũng không thể chết tử tế!

Tay lại kịch liệt run lên, Đường Phi sắc mặt trắng bệch ánh mắt mờ mịt mà thống khổ. Cho dù cố gắng khống chế hai tay, chúng vẫn như cũ hơi rung động. Hắn biết, đây là di chứnggiết người, hắn không có cách nào khống chế!

Hà Tịch ánh mắt vẫn không rời đi Đường Phi, tự nhiên chú ý tới vẻ mặt của hắn biến hóa. Trong lòng nhảy dựng, Hà Tịch lo lắng nhìn Đường Phi nhẹ nhàng gọi: “Đường Phi? Ngươi không sao chứ ?”

Bên tai Đường Phi đang ong ong, nghe không rõ lắm Hà Tịch nói cái gì, mờ mịt ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt quen thuộc của Trần Thần trong trí nhớ bắt đầu chồng chéo lên nhau.

“Ngươi sẽ có báo ứng.” Trần Thầnthanh âm lạnh lùng nói với hắn.

“Không, không phải......” Đường Phi muốn giải thích, hắn không phải cố ý muốn giết người , hắn chỉ là muốn...... sống sót......

“Cái gì? Đường Phi ngươi nói cái gì?” Hà Tịch nghe không rõ lắm giọng khàn khàn của Đường Phi, có chút vội vàng hỏi.

Phượng Thần Anh lúc nãy vẫn quay đầu xem phong cảnh ngoài cửa sổ,nghe được Hà Tịch hỏi cũng quay đầu sang, bộ dáng Đường Phi thất hồn lạc phách làm cho hắn sửng sốt, vừa rồi còn hoàn hảo như thế nào liền biến thành như vậy? Giương mắt nhìn Hà Tịch, vô thanh địa chất hỏi: Ngươi nói với hắn cái gì?!

Hà Tịch mặc kệ hắn, tiếp tục lo lắng gọi Đường Phi.

Yến Tự nhìn đến bộ dáng của Đường Phi, nhanh chóng bưng lên một chén trà đưa cho hắn, nói: “Công tử, ngài đây là làm sao vậy? Uống một ngụm trà lấy lại bình tĩnh đi!”

Bên tai vẫn là câu “báo ứng” lạnh như băng của Trần Thần, Đường Phi buộc bản thân tỉnh táo lại, giơ tay tiếp nhận tách trà Yến Tự đưa qua, đáng tiếc, tay run rẩy căn bản không thể cầm vững chén trà. Nước trong tách cũng bởi vì run run mà văng khắp nơi, tách cùng đĩa đựng va chạm vào nhau phát ra thanh âm “lách cách”.

Hà Tịch cả kinh, vừa định bắt lấy tay Đường Phi làm cho hắn tỉnh táo lại, một bàn tay khác trắng nõn thon dài so với hắn nhanh hơn một bước đã vây trụ lấy tay Đường Phi.

“Bình tĩnh một chút.” Phượng Thần Anh gắt gao nắm chặt, sau đó lấy lại chén trà trong tay hắn. Hắn biết tật xấu này của Đường Phi, từ khi hắn được cứu trở về liền vẫn như vậy, nhưng hai ngày gần đâyĐường Phi xem như có thể khống chế tốt lắm, như thế nào bỗng nhiên lại tái phát?! Xem bộ dáng Hà Tịch rõ ràng không phải hắn kích thích Đường Phi, vậy là ai? Đột nhiên nhớ tới vừa rồi có hai người đi qua trước cửa bọn họ, nói “Giết người” linh tinh gì đó, chẳng lẽ là bởi vì bọn họ?! Đường Phi rốt cuộc ở Thừa vương phủ đã xảy ra chuyện gì?!

Yến Tự nhanh chóng đứng dậy để cho Phượng Thần Anh ngồi vào bên cạnh Đường Phi, hầu ở một bên trầm mặc không lên tiếng. Hà Tịch nhìn bọn họ nắm chặt tay, ánh mắt ảm đạm.

“Đường Phi? Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?” Hà Tịch đặt tay trên vaiĐường Phi, trấn an hỏi. Hắn có thể cảm giác được Đường Phi đang phát run, tựa như sợ hãi điều gì......

Hà Tịch vừa đụng tới, Đường Phi mạnh mẽ lui khai, cúi đầu không hề nhìn Hà Tịch. Hắn không muốn để cho Hà Tịch chạm vào hắn, trong cảm nhận của hắn, Hà Tịch giống nhưTrần Thần, là tốt đẹp, là sạch sẽ. Hắn có thể nào làm cho một thân huyết tinh của mình, làm dơ Hà Tịch?

Hà Tịch tay ngừng ở giữa không trung, có chút kinh ngạc, cũng có chút bi thương. Đường Phi, vì cái gì, muốn tránh hắn?

Phượng Thần Anh đem hết thảy thu vào đáy mắt, khóe miệng câu ra một độ congrất nhỏ, đứng dậy đem Đường Phi ôm lấy, tiến vào trong lòngmình, một tay nắm chặt tay hắn, một tay nhanh nhẹn vòng qua eo, bước đi cũng không quay đầu lại, nói: “Tiền ăn lần này nhớ kỹ, bảo người đến Phượng Tê Cáclấy.”

Yến Tự không cam lòng trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh, tùy ý hắn mang theo Đường Phi rời đi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hà Tịch đang tỏ vẻ mất mát, cười duyên nói: “Xem ra chỉ còn ta cùng Hà công tử, không bằng để cho ta bồi công tử?”

Hà Tịch điềm đạm cười lắc đầu, đứng dậy nói: “Tạ hảo ý của Yến lão bản, tại hạ còn có chuyện quan trọng, trước hết cáo từ.” Nói xong liền xuất ra tiền túi, đối Yến Tự nói: “Tiền ăn lần này tính của ta đi.”

Yến Tự cầm lấy bạc, ở cửa sổ nhã gian lầu hai,vẻ mặt khinh thường nhìn Hà Tịch rời đi, thật là, rõ ràng thích nữ nhân lại cùng một đại nam nhân dây dưa không rõ!

Phượng Thần Anh không mang Đường Phi quay vềPhượng Tê Các, ngược lại mang hắn đi ra vùng ngoại ô. Đường Phi vẫn còn thất hồn lạc phách,cư nhiên không chú ý tới, tùy ý Phượng Thần Anh thân mật ôm hắn, ở phố lớn ngõ nhỏ rêu rao khắp nơi, đối với chỉ trỏ của người khác hoàn toàn không có cảm giác.

Từ phố xá sầm uất đi đến ngoại ô, ước chừng hết hai canh giờ! Thời điểm tới nơi, Đường Phi cuối cùng mới hoàn hồn lại, lúc này, trời đã tối, chân cũng đi đến chết lặng .

Đường Phi có chút dại ra đánh giá hoàn cảnhbốn phía, bụi cỏtối đen, rừng câyrậm rạp, chim chóc bay lượn, còn có tiếng côn trùng kêu vang ”tấc tấc tác tác”.

“Ngươi, mang ta tới nơi này làm gì?”

“Rốt cục đã biết hỏi?” Phượng Thần Anh cúi đầu chạm vàotrán Đường Phi cười khẽ: “Ta còn tính thừa dịp ngươi chưa kịp hồi hồn, đem ngươi bán vào nam phong quán kiếm chút tiền mua đồ ăn.”

Đường Phi không thích ứng việc vô cùng thân thiếtnhư vậy, ngửa đầu nhẹ nhàng tránh ra, liền thoát ly ôm ấp của Phượng Thần Anh.

“Có ai lại mở thanh lâu sở quán ở loại địa phương này? Muốn ăn không khí mà sống qua ngày?” Đường Phi rốt cục bình tĩnh trở lại, ôm hai cánh tay dựa vào một thân cây cổ thụ hỏi. Hắn thật sự là mệt chết đi, hai bàn chân đều chết lặng .

Phượng Thần Anh cười, lôi kéo Đường Phi hướng bãi cỏ mềm mại xanh um thơm ngát bên cạnh nằm xuống, ngẩng đầu nhìn sao trời dày đặc trên bầu trời đêm, thật lâu không nói gì.

Đường Phi lại nhịn không được, đánh vỡ yên tĩnh của hai người, nhẹ giọng nói: “Ngươi như thế nào cái gì cũng không hỏi?”

Phượng Thần Anh vươn tay phải sờ soạng đến tay tráiĐường Phi, sau đó mười ngón đan nhaucòn cảm thụ được ngón tayvẫn có chút run rẩy, thản nhiên nói: “Bởi vì ta biết.”

Đường Phi chấn động, cả giãy tay racũng đã quên, quay đầu nhìn về phía Phượng Thần Anh kinh ngạc hỏi: “Ngươi biết?!”

“Phải,” Phượng Thần Anh nhìn ánh sao rậm rạptrên trời, ánh mắt có chút mê ly: “Bởi vì, ta cũng đã từng trải qua.”

Đường Phi không nói gì, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Phượng Thần Anh. Ý tứ của hắn là......

“Thời điểm lần đầu tiên giết người, ta chỉ mới tám tuổi.” Phượng Thần Anh gợi lên khóe miệng, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ: “Ngươi nhất định không biết, ta lần đầu tiên đã giết năm người, hơn nữa năm kẻ đó đều là liều mạng tuyệt vọng khát máu.” Kỳ thật năm kẻkia, là “hắn” hao hết tâm tư tìm ra, sau đó bị “hắn” hạ dược nhốt bọn họ vào trong một căn phòng nhỏ. Đêm đó, là một đêm tối khủng bố mà Phượng Thần Anh đã trải qua, hắn vẫn tránh ở trong chum nướcche giấu hơi thở của chính mình, chờ đợi năm kẻ kia bị hạ xuân dược mãnh liệt tàn sát làm nhục lẫn nhau, thẳng đến khi bọn họ chỉ còn một hơi thở, hắn mới từ chum nước đi ra, bình tĩnh lấy chủy thủbên hông, một đao sạch sẽ lưu loát cắt đứt yết hầubọn chúng. Ngày hôm sau,thời điểm“Hắn” đến quan sát chiến quả, Phượng Thần Anh cả người đều là huyết đã đem năm người nọ phanh thây, ngồi ở trong căn phòng huyết nhục mơ hồ, hôi thối xông thiên,hướng “Hắn” cười, vẻ mặt thiên chân rực rỡ. Bản thân đến bây giờ vẫn có thể nhớ rõ ràngkinh ngạc cùng sợ hãi trên mặt“người nọ”, cùngvới việc về sau“hắn” trốn tránh mình như xà hạt. Không ai biết bản thân bởi vì chuyện này mà ước chừng nửa năm không cầm nổi bất luận vũ khí gì, bởi vì hai tay run rẩy, cùng nỗi sợ hãi sau khi giết người, cũng có loại hưng phấn không hiểu sau khi giết chóc. Thẳng đến lần thứ hai giết người, hắn không còn xuất hiện tình huống như vậy nữa. Đường Phi từ khi ởThừa vương phủ trở về liền giống với hắn năm đó, cho nên hắn đoán -- Đường Phi đã giết người. Chỉ là, chi tiết việc này hắn không cần phải nói cho Đường Phi nghe.

“Nếu bọn họ không chết, người chết chính là ta.” Phượng Thần Anh lạnh lùng nói: “Cho nên, vì ta có thể sống sót, bọn họ phải chết!”

“Đây là thế giới kẻ mạnh thắng kẻ yếu, ngươi muốn nói kỳ thật chúng ta cũng không sai, đúng không ?” Đường Phi thanh âm có chút mờ mịt, thật là như vậy sao? Nhưng mà, sau khi hai tay chính mình thật sự dính đầy huyết tinh, còn có thể còn lại cái gì? Hắn không biết khi Phượng Thần Anh tám tuổi là như thế nào giết chết năm người trưởng thành, nhưng hắn biết tựa như chính mình ngày đó giống nhau, bởi vì muốn sống, cho nên giết người liền biến thành một loại bản năng đơn giản nhất cũng nguy hiểm nhất.

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh kéo bàn tay Đường Phi hướng tinh quang đầy trên bầu trời đêm, hai bàn tay thon dài sạch sẽ bị tinh quang chiếu rọi thành một tầng sáng mông lung: “Ngươi xem, cho dù chúng ta giết người, người khác cũng không nhìn ra hai tay chúng ta đã dính đầy huyết tinh dơ bẩn không chịu nổi, chúng nó vẫn giống nhau, sạch sẽ, tràn ngập năng lượng......”

Đường Phi hai tay lần lượt thay đổi giơ lên, như là hiểu được lại giống như càng hồ đồ. Môi giật giật, vẫn là mở miệng nói: “Ngày đó, ta không nghĩ muốn giết người...... Ta cho tới bây giờ cũng không nghĩ sẽ giết người...... Ta càng cho rằng đời này của ta cũng không có khả năng cùngnhững kẻ giết người giống nhau......”

Phượng Thần Anh quay đầu nhìn sườn mặtĐường Phi, ánh mắt so với tinh quang càng ôn nhu. Đường Phi cảm nhận được ánh mắthắn, nhưng không quay đầu cùng hắn đối diện, chỉ là tự mình thuật lại chuyện đã xảy rangày đó.

“Đường Phi......” Phượng Thần Anh nắm chặt tay hắn, thanh âm có chút khàn khàn: “Cho nên, hết thảy những chuyện này cũng không phải lỗi của ngươi, là bọn hắn chết cũng chưa hết tội.”

Đường Phi chấn động, nhìn về phía Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh thuận thế đem hắn kéo đến trong lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy. Có lẽ ban đêm này quá tịch mịch, cũng có lẽ là lúc này Phượng Thần Anh quá ôn nhu,quá chân thành tha thiết nhìn không ra một tia giả dối, mấy ngày qua luôn luôn ở trong ác mộng cùng sợ hãi mà vượt qua, cho nên Đường Phi không cự tuyệt ấm áp của hắn.

“Cám ơn ngươi......”

Một tiếng thở dài cùng lời cảm tạ biến mất ở trong gió đêm, Phượng Thần Anh hơi hơi gợi lên khóe môi.

-----------------

## 24. Chương 24: Nói…

Đường Phi ngày đó yếu ớt, nhưng chỉ như phù dung sớm nở tối tàn. Ngày hôm sau mở to mắt, hắn đã không còn mê mang cùng thống khổlúc trước, khôi phục sự sắc bén cùng miệng lưỡi khắc nghiệt vốn có, khóe miệng vẽ ra độ cong có chút nhạo báng.

Phượng Thần Anh một bên phủi cỏ dại trên người, một bên sửa sang lại quần áo, âm thầm lắc đầu thở dài, sớm biết rằng Đường Phi sẽ khôi phục thần tốcnhư thế, hắn sẽ không nhanh như vậy an ủi để cho hắn thoát khỏi bóng ma tâm lý, ít nhất cũng phải đợi mười ngày nửa tháng đem ăn đủ đậu hủ rồi hãy nói sau !

“Ngươi lại suy nghĩ loạn thất bát tao cái gì?” Đường Phi kéo thẳng ống tay áo,nghiêm mặt lạnh lùng hỏi, tối hôm qua đang ngủở trên cỏ, tay áo rộng thùng thình vẫn bị Phượng Thần Anh đè nặng, ngày hôm sau liền nhăn nhúm lại thành một đám.

“Không có gì,” Phượng Thần Anh nhanh chóng lắc đầu: “Ta đang suy nghĩ sáng nay nên ăn cái gì, ta đói bụng!” Nói xong liền ưỡn mặt đến trước mặtĐường Phi, lấy lòng nói: “Đường Phi, ta muốn ăn loại trứng gà lần trước, ngươi làm cho ta được không?”

Đường Phi buông tha ống tay áo, chỉnh thế nào cũng không thẳng, tà mắt thấy Phượng Thần Anh đang cười rất sáng lạn, bỗng nhiên ôm cánh tay cười, sảng khoái đáp ứng: “Không thành vấn đề.”

Phượng Thần Anh ngược lại bị hắn làm hoảng sợ, tâm nhãn hoài nghi hỏi: “Ngươi, sẽ không có điều kiện gì chứ?” Đường Phi cũng không phải là người dễ dụ!

“Hừ,” Đường Phi oai đầu hừ cười, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng tính kế: “Đương nhiên, thiên hạ này không có bữa điểm tâmmiễn phí.”

Phượng Thần Anh khóe miệng giựt giựt hai cái, rất muốn có cốt khí nói “Gia không ăn!” Đáng tiếc, ngày hôm qua chỉ uống một ly trà,ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn đã bỏ chạy tới vùng hoang vu dã ngoại này tâm sự cả đêm, hơn nữa con sâu tham trong bụng vẫn đối với món trứng gà Đường Phi làm ngày đó nhớ mãi không quên.

“Điều kiện không nên quá phận......” Phượng Thần Anh không cam lòng nói, nếu không vì trứng gà của hắn,thậm chí ngay cả Tần Nhan cũng không làm được loại hương vị cùng cảm giác này, hắn mới sẽ không khuất phục đâu !

Đường Phi vươn ngón trỏ lắc lắc nói: “Tuyệt đối sẽ không.” Dứt lời liền đi tới trước mặt Phượng Thần Anh bảo hắn ngồi xổm xuống.

Phượng Thần Anh không hiểu chút nào, hỏi: “Muốn làm gì?”

“Gia ta ngày hôm qua cái gì cũng chưa ăn đã bị ngươi kéo đến loại địa phương này nghe xong ngươi nói một đêm vô nghĩa, còn bị muỗi đốt một đêm không thể ngủ hảo. Hiện tại vừa mệt vừa khát vừa đói, ngươi cho rằng ta còn có thể dựa vào hai đùi mình đi hai canh giờ trở về sao?” Đường Phi vẻ mặt ngây ngô nhìn Phượng Thần Anh, hai canh giờ kia nhưng thật ra là bốn giờ lận a! Phượng Thần Anh võ công cái thế thi triển một chút khinh công liền giống như Tôn Ngộ Khônglộn một phát cách xa vạn dặm, nhưng Đường Phi hắn chỉ là phàm nhân, không có bản lĩnh lớn như vậy!

“Ý của ngươi là,” Phượng Thần Anh không phải dám tin tưởng hỏi: “Muốn ta cõng ngươi ?”

“Đương nhiên.” Đường Phi đương nhiên nói, không cõng chẳng lẽ muốn bế a?! Nếu không, hắn thật sự vừa đói vừa mệt đi bốn canh giờ trở về căn bản là không có khả năng, hắn cũng không có khả năng đưa ra yêu cầu ái muội như vậy! Nhưng hiện tại không nói cũngđã nói, đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể tận lực biểu hiện ra vẻ thản nhiên.

Phượng Thần Anh sắc mặt âm tình bất định, hắn rất muốn đối Đường Phi nói: ngươi có chịu đi hay không, không đi thìmột mình ở tại chỗ này mát mẻ đi! Hắn lớn như vậy còn chưa từng cõng qua người khác đâu, thậm chí ngay cả Tần Nhan cũng không có tư cách này! Nhưng là, đối diện đôi mắt thâm quầng của Đường Phi, còn có trên mặt tái nhợt có vài điểm ửng đỏ do bị muỗi chích, trong lòng mạc danh kỳ diệu mà mềm nhũn, dưới chân không chịu nghe bản thân khống chế, đi đến trước mặt hắn xoay người ngồi xổm xuống.

“Lên đi.” Phượng Thần Anh nghe được mình nói câu này, lời vừa ra khỏi miệng thiếu chút nữa muốn đem chính mình giết chết! Nhưng mà, không ngồi cũng đã ngồi rồi ......

Đường Phi câu thần cười, kỳ thật, Phượng Thần Anh người này, vẫn là không tệ......

Đang lúc Phượng Thần Anh rối rắm, Đường Phi lại không có chút giãy dụa nhảy đến trên lưnghắn. Đường Phi người này, chưa bao giờ ủy khuất chính mình, nếu ngườita đã không có ý kiến, hắn cũng sẽ không nói thêm nữa.

Phượng Thần Anh hai tay cố định chân của Đường Phi đứng lên, giống như suy nghĩ đem người cân thử, nói: “U, còn có chút phân lượng a !”

Vô nghĩa ! Đường Phi tức giận liếc cái xem thường, hắn cao hơn một trăm tám mươi cm, thể trọng tự nhiên sẽ không nhẹ, hắn còn chưa ghét bỏ xương cốt cứng ngắc trên lưng của Phượng Thần Anh thì thôi!

“Hảo mã, chạy mau đi!” Đường Phi cố ý vuốt đầu Phượng Thần Anh kêu lên: “Giá! Chạy mau !” Dứt lời còn thúc thúc hai chân, tựa như đang cưỡi ngựa. Đây vẫn là lần đầu tiên, Đường Phi biểu hiện ra ngoài một bộ dáng bướng bỉnh như vậy.

Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, nhưng không có buông tay, ngược lại đem Đường Phi cõng càng nhanh, âm trầm cười nói: “Đường Phi, ngươi thử một lần cảm giác mạnh?”

“Ngươi muốn -- a !” Đường Phi hai chữ “làm gì” còn chưa nói xong liền kêu một tiếngsợ hãi, Phượng Thần Anh đã cõng Đường Phi bay ra ngoài.

Trong chốc lát phóng tới phía trước một hồi lại rút lui, huyết khí dâng trào liền chạy vội tới giữa không trung xoay hai vòng, xoay xuống sau lại xoay lên, chạy qua lại trái phải!

Đường Phi cố nén dục vọng muốn thét chói tai, sắc mặt xanh trắng ôm chặt cổ Phượng Thần Anh, tuyệt kỹ khinh công của Phượng Thần Anh quả thực so với vòng xoay tốc độ còn kích thích hơn! Đường Phi rất muốn ói ra !

“Ngừng, dừng lại !” Đường Phi cố nén dục vọng nôn mửa,cắn răng nói.

“Ha ha ha ha !” Phượng Thần Anh ở trong gió kiêu ngạo cười to: “Vị khách quan này thật sự là xin lỗi a! Ta là một con hãn huyết bảo mã, trừ phi bản thân muốn ngừng,còn không thì tuyệt đối không dừng được!”

Phượng Thần Anh cõng Đường Phi ước chừng nhảy lên nhảy xuốngthêm một khắc nữa mới dừng lại, Đường Phi mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng thấm ướt hai bên tóc mai.

“Thế nào? Cảm giác kích thích sao?” Phượng Thần Anh nhíu mày cười gian hỏi, tiểu tử, muốnchiếm tiện nghi gia,ngươi đợitám trăm năm nữa đi!

“Nôn......”

“A ! ! ! !”

Tiếng kêuhùng hậu mà lại thê lương, kinh động đến chim chóc trong rừng đều bay lên.

------------------

Tố Tâm viện.

“Ưu nhi.” Đường Phi ở cửaviện, nhìn Đông viện đại viện này cất tiếng kêu Ưu nhi.

Ưu nhi đang ở trong sân quét dọn, nghe được Đường Phi kêu to lập tức buông đồ trong tay chạy tới.

“Công tử, làm sao vậy?” Ưu nhi đứng ở phía sau Đường Phi hỏi.

“Ngươi có cảm thấyhay không, Liễu viện mấy ngày nay giống như một chút động tĩnh cũng không có, an tĩnh đến có chút kỳ quái.” Đường Phi nhìn chằm chằm cửa bên Liễu viện, Phi công tửkia bình thường rất thích rêu rao, hai ba ngàylại chạy đến viện của hắn khoe khoang Phượng Thần Anh lại tặng cái này cái nọ cho hắn, mỗi lần như vậy trên mặt tươi cười, ánh mắt lại tràn ngập địch ýnồng đậm, khiến cho Đường Phi một lần lại một lần hoài nghi chính mình có phải hay không đã giết lão cha củahắn hay là cưỡng đoạt nam nhân của hắn. Lúc trước hắn bị thương, tâm tình cũng không tốtnên không chú ý tới, nhưng mấy ngày nay hắn mới phát hiện Ngũ Phikia đã lâu không lộ diện !

Ưu nhi cả kinh, Ngũ Phichếtcả phủ đều nói, nhưng hắn chết như thế nào, vì cái gì mà chết lại không ai biết. Thiết Hoán đối bọn họ giải thích là Ngũ Phi khi tắm rửa, bệnh không tiện nói ra bỗng nhiên phát tác, lúc ấy trong phòng không có người khiến hắn cầu cứu không kịp nên mới chết yểu. Hạ nhân của Liễu viện phát hiện thi thể Ngũ Phi đầu tiên vào lúc ban đêm liền bị dọa điên, ngày hôm sau mạc danh kỳ diệu mà mất tích, rốt cuộc không thể tìm thấy nữa. Nhưng nguyên nhânchân chính là cái gì, e rằng chỉ có Các chủ cùngThiết tổng quản mới rõ ràng. Ưu nhi tuy rằng với toàn bộ câu chuyện không quá hiểu biết, nhưng dựa trêncác loại quan hệ tự nhiên cũng có thể đoán ra một ít, Ngũ Phi chết cùng với việc Đường Phi bị bắt có quan hệ rất lớn, Thiết tổng quản cũng ám chỉ qua cho hắn, bảo hắn không cần ở trước mặt Đường Phi nói những chuyện không nên nói.

“Cái này, công tử từ khi trở về đều ở trong phòng tĩnh dưỡng, cho nên mới không biết đi ?” Ưu nhi châm chước một chút nói, hắn quyết định dùng cách nói đối ngoại của Thiết Hoán nói cho Đường Phi: “Phi công tử kia, đãchết......”

“Chết?!” Đường Phi cả kinh nói: “Chuyện khi nào?” Chuyện lớn như vậy hắn cư nhiên không biết? Hắn được cứu trở về sau đó cơ hồ không ra khỏi viện của mình, đối với chuyện bên ngoài Tố Tâm viện không chút nào hiểu biết, Ưu nhi cũng không phải loại người nói nhiều, Phượng Thần Anh lại càng không đối hắn nói những việc này, nhưng dù sao ở trong cùng một đại viện vài tháng, người đã chết hắn cư nhiên một chút cũng không biết !

“Ách, nghe nói chính là một ngày sau khi công tử bị bắt đi, thời điểm hắn đang tắm bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, Thiết tổng quản nói là bệnh không tiện nói ra bỗng nhiên phát tác, cầu cứu không kịp.” Ưu nhi cúi đầu thấp giọng nói, thời gian hắn không thể giấu diếm, chuyện Ngũ Phi chết ngày đó mọi người đều biết.

Ngay ngày hôm sau khi hắn bị bắt đi? Đường Phi trong lòng tràn đầy nghi hoặc, như thế nào trùng hợp như vậy?

“Ưu nhi, ngươi có biết người bắt ta là ai không?” Đường Phi bỗng nhiên nhớ tới, nhiều ngày như vậy trôi qua, hắn cư nhiên còn không biết là người nào đã bắt đi hắn, hắn đến tột cùng là đã đắc tội ai? Phượng Thần Anh đem hắn cứu trở về cũng chưa từng nói qua cho hắn. Chẳng lẽ cùngcái chết của Ngũ Phi, có liên quan sao?

Ưu nhi mắt vô gợn sóng, trấn tĩnh đáp: “Công tử, Ưu nhi không biết. Lúc ấy Ưu nhi không thấy công tử liền lập tức bẩm báo lão gia, qua một ngày công tử đã được cứu về rồi. Còn lại chuyện khác Ưu nhi cũng không rõ ràng, lão gia cũng không cho hỏi nhiều.”

Ưu nhi thật sự không biết sao? Đường Phi trong lòng có chút hoài nghi, trên mặt lại nói: “Nguyên lai là như vậy...... Không có việc gì, ngươi đi làm việc đi.”

“Dạ, công tử.” Ưu nhi xoay người, khuôn mặt u sầu, đầy bụng ưu tư. Có một số việc, công tử không biết, có lẽ sẽ tốt hơn?

Đường Phi nói xong tầm mắt lại nhìn phía Liễu viện, lúc nàyNam công tửNam Vũ củaLiên viện đối diện Liễu việnđang đi ra, vừa nhấc đầu bắt gặp tầm mắtĐường Phi.

Hai người ngẩn ra, Nam Vũ đối Đường Phi cười nhẹ, lập tức vàoLiễu viện, phía sau hắn còn mang theo một rổ nhỏ. Một lát sau, Liễu viện truyền đến một mùi đàn hương.

Nguyên lai là bái tế Ngũ Phi. Đường Phi giật mình, đại khái làNgũ PhicùngNam Vũ bình thường ở chung cũng không có xung đột, cho nên đốt cho hắn chút hương nến giấy tiền là đương nhiên......

Chỉ là, có một mùi khác hẳn với hương vị hương nến bị trộnlẫn vào trong không khí, Đường Phi không có phát hiện, lại đứng ở viện cửa một hồi mới về sân của mình.

Cơm chiều qua đi, Đường Phi không kiên nhẫn kéo kéo cổ áo, như thế nào bỗng nhiên cảm thấy có chút nóng? Hôm nay đã là cuối thu gần đông, không có khả năng bỗng nhiên nóng như vậy a! Cả người phát nhiệt càng ngày càng nghiêm trọng, miệng lưỡi khô khốc uống liền hai chén nước lạnh cũng không hết.

Vuốt mồ hôi, Đường Phi một bên cởi quần áo một bên hướng dục dũng phía sau bình phong đi đến. Nước trong dục dũng là nước lạnh, nếu bình thường tẩy loại này tắm rửa nhất định sẽ cảm mạo, nhưng hiện tại Đường Phi cảm thấy chính mình nóng đến sắp nổ tung, cho nên nước này hắn còn ngại chưa đủ lạnh!

Ngâm mình ở trong dục dũng, thân thể còn mang theo vết roi thản nhiên phiếm hồng, Đường Phi thoải mái thở dài, sau đó cúi đầu nhìn hảo huynh đệ ở dưới khố gian đã muốn thức tỉnh, hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Xem ra hắn bất tri bất giác bị người khác hạ dược! Người kê đơn kia, Đường Phi đoán nhất định là Phượng Thần Anh e sợ hắn tiêu dao quá mức! Hắn khi nào thì ra tay bản thân cư nhiên lại không biết?! Chẳng lẽ là Ưu nhi nghe lệnh hạ dược?

Hắn đi vào nơi này đã gần nửa năm, cho tới bây giờ cũng không tìm người giải quyết dục vọng của mình, cùng lúc là tìm không ra địa phương, cũng không thể đối người bên cạnh xuống tay trêu chọc phiền toái, về phương diện khác vì kiếm tiền đã làm cho hắn mệt chết đi, chuyện tình phong hoa tuyết nguyệt này hắn căn bản không có thời gian nghĩ nhiều. Hiện tại nói, dục vọng tràn tới ào ạt, xem ra nhất thời sẽ không thể áp xuống.

Đường Phi biết Ưu nhi còn ở trong phòng bếp bận rộn, liền yên lòng, nghiến răng nghiến lợi mắng Phượng Thần Anh, một bên vươn tay an ủi hảo huynh đệ của mình......

Qua một hồi lâu, Đường Phi mới hơi thở hổn hển thét lớn một tiếng, phóng ra. Trong nước đã không thể dùng tiếp, Đường Phi đứng dậy lau khô, thân thể còn có chút như nhũn ra, tùy ý đem áo lót khoác ở trên người, vừa định mặc vào tiết khố, cỗ tao nhiệt vừa mới áp chế xuống lại mạnh mẽ dâng lên, hảo huynh đệ ở phúc hạ tinh thần lại hưng phấn!

Không thể nào?! Đường Phi kinh nghi bất định nhìn hảo huynh đệ, Phượng Thần Anh hạcho hắn loại dược gì mãi không dứt?!

Lúc này, Ưu nhi đi đến, thấy sắc mặt Đường Phi biến thành màu đen, cúi đầu vội hỏi: “Công tử ngài làm sao vậy? Có phải hay không không thoải mái?”

“Không có gì, ngươi đi làm việc đi.” Đường Phi cường lực áp chế dục hỏatrong lòng, trầm giọng nói. May mắn áo lót rộng thùng thình che đậy nên nhìn không ra biến hóa nào, nếu không Đường Phi thật sự không biết nên như thế nào giải thích.

Ưu nhi nhìn thấy tóc Đường Phi ướt đẫm vẫn còn nhỏ nước, vội vàng nói: “Công tử, ngươi đã tắm rửa?! Nhưng nước trong dục dũng đã biến lạnh a! Nhanh, Ưu nhi giúp ngài lau khô tóc, nếu không sẽ cảm lạnh!” Dứt lời, Ưu nhi cầm một cái khăn sạch sẽ, tiến lên giúp Đường Phi lau tóc.

“Không cần !” Đường Phi không dám để cho Ưu nhi chạm vào mình, tình trạng bản thân hiện tại hắn rất rõ ràng, chỉ cần có một chút kích thích,hắn nhất định sẽ hóa thân thành sắc lang đem Ưu nhi ra ăn sạch sẽ! Phượng Thần Anh có lẽ không làm gì hắn, nhưng Ưu nhi thì rất khó nói, khó bảo đảm Phượng Thần Anh dưới cơn tức giận sẽ giết Ưu nhi...... Đúng vậy ! Phượng Thần Anh như thế nào có khả năng hạ dược hắn?! Toàn bộ viện cũng chỉ có hắn cùng Ưu nhi, nếu hắn trúng dược không phải tạo cơ hội cho hắn cùng Ưu nhi sao? Có người muốn hãm hại hắn! Lấy tính cách thô bạo của Phượng Thần Anh, nói không chừng trong lúc tức giận sẽ giết hắn cùng Ưu nhi, bởi vì nam sủng của mình cùng nô tài tư thông...... Hảo cho chiêu nhất tiễn hạ song điêu!

Ưu nhi bị Đường Phi đẩy ra, trong mắt hiện lên một tia bị thương, nhớ tới lúc trước đều là Phượng Thần Anh giúp Đường Phi lau tóc, nguyên lai, là người khác,đều không được......

“Ân......” Cả người huyết khí cuồn cuộn làm cho Đường Phi không khoẻ hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt biện ra ửng hồngkhông bình thường, mồ hôi ồ ạttừ trên trán chảy xuống. Cước bộ phù phiếm đi về phía sau lảo đảo vài bước.

“Công tử?!” Ưu nhi cũng không để ý nhiều, nhanh chóng tiến lên đỡ Đường Phi, vừa tiếp xúc với Đường Phi nhìn sắc mặthắn, Ưu nhi lập tức liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, công tử bị kê đơn?!

Là ai?! Sát khí trong mắt ẩn hiện, Ưu nhi vừa phẫn nộ vừa tự trách, công tử cư nhiên ở trước mắt hắn bị người hạ dược !

“Ngươi, mau đi ra..... Ta không muốn thương tổn ngươi......” Chóp mũi truyền đến hương vị tươi mát của Ưu nhi, Đường Phi tuy rằng bảo hắn nhanh chóng rời đi, taylại không thể tự chủ ôm chặt thắt lưngƯu nhi, môi nóng rực ở trên trán hắn đảo qua.

Ưu nhi run lên, vẻ mặt đỏ bừng không dám nhúc nhích. Công tử...... Trong lòng rung động cùng yêu say đắm thật sâu rốt cuộc không thể khống chế, phản bội thì phản bội đi......

“Công tử !” Ưu nhi cũng gắt gao ôm Đường Phi, đem mặt vùi vào bờ ngực dày rộng của hắn, thanh âm run run nói: “Công tử, để cho Ưu nhi giúp người, để cho Ưu nhi hầu hạ người!”

“Ân !” Đường Phi ôm chặt Ưu nhi, bị Ưu nhi chủ động cọ cọ như vậy, dục vọng rốt cuộc không thể khống chế, một phen ôm lấy Ưu nhi vội vàng hướng trên giường đi đến......

-----------------

P/s: Chương sau the first time =))

## 25. Chương 25: Không Thể Khống Chế…

Ôm Ưu nhi té ngã ở trên giường, Đường Phi hô hấp dồn dập hôn lên cổhắn, thân thủ sờ soạng đến đai lưng, dùng một chút sức, đai lưng liền bị xả đứt.

Ưu nhi hai tay run run ôm chặt tấm lưng dày rộng của Đường Phi, trong miệng nỉ non: “Công tử...... Công tử...... Ưu nhi thật sự, rất yêu ngươi...... Phương...... Lâm.......”

Phương Lâm ? ! Đường Phi như bị sét đánh mạnh mẽ chấn động, dừng lại mọi động tác. Cúi đầu, nhìn thấy Ưu nhi hai mắt si mê chăm chú nhìn hắn, sắc mặt đỏ hồng.

Hắn đang làm cái gì?! Dục vọng thân thể vẫn đang kêu gào muốn được giải phóng, Đường Phi hung hăng cắn một chút đầu lưỡi của mình, đau nhức kéo một tia thần trícủa hắntrở về.

“Công tử, để cho Ưu nhi giúp người......” Ưu nhi nhận thấy được Đường Phi do dự, chủ động nâng tay cởi quần áoĐường Phi. Đường Phi vốn chỉ mặc một kiện áo lótrộng thùng thình, qua loa buộc lại vạt áo, trải qua một phen động tình vừa rồi đãsớm tán loạn không chịu nổi.

Đường Phi một phen kiềm chế tay Ưu nhi đẩy ra, thất tha thất thểu đứng dậy lui về phía sau. Nếu hiện tại hắn cùng Ưu nhi làm, sẽ trúng kế của địch nhân, tánh mạng Ưu nhi cũng có khả năng khó giữ được, hắn không thể hại một hài tử còn chưa đủ mười tám tuổi!

“Công tử!” Ưu nhi cũng đứng dậy ngồi ở bên giường, trong mắt dẫn theo lệ quang: “Có phải hay không, Ưu nhi không được ?” Chậm rãi đứng dậy hướng Đường Phi đi đến: “Ưu nhi thích công tử, cho nên nguyện ý giúp công tử làm chuyện này, công tử, cầu ngươi, đừng cự tuyệt Ưu nhi.......” Vươn tay, Ưu nhi buông lỏng vạt áo của mình, áo khoác vừa hạ xuống, lập tức giơ tay ôm lấy Đường Phi.

“Cút !” Đường Phi thấp giọng quát, hung hăng đẩy Ưu nhira, hắn đã sắp duy trì không được! Nếu hắn vẫn là Đường Phitrước kia, hắn sẽ không quản bất luận kẻ nào chết sống, chỉ cần có thể cứu được bản thân, nhưng hiện tại hắn làm không được, hắn không thể hại ngườinữa......

Ưu nhi chấn động, nước mắt từ từ rơi xuống. Công tử......

Đường Phi chạy ra khỏi phòng ngủ, hắn không tin không giải quyết được dược tính! Chạy vài vòng quanhPhượng Tê Các, như vậy nhất định có thể! Nếu vẫn không được, ngâm trong nước lạnh một đêm, hắn cũng không tin không tiêu trừ được dục hỏa!

“Công tử...... Công tử !” Ưu nhi thấy Đường Phi xông ra ngoài, sợ hắn phát sinh chuyện ngoài ý muốn nhanh chóng đuổi theo.

Đường Phi chạy đến trong sân, mông lung thấy một bóng người rất nhanh biến ra ngoài. Hừ, nguyên lai thật sự có ngườimuốn hãm hại hắn cùng Ưu nhi !

Kiên trì chạy ra khỏi Tố Tâm viện, còn chưa tới đại mônĐông viện, vừa vặn đụng phải một người đang bước lại đây!

Đường Phi cước bộ phù phiếm, ý nghĩ mơ hồ, bị người tới va chạm như vậy liền đứng không vững ngã về phía sau. Người tới cả kinh, vươn cánh tay ôm ngang thắt lưng Đường Phi, đem ngườikéo vào lòng.

“Ngươi làm sao vậy? Lỗ mãng thất thất không giống ngươi bình thường a.” Phượng Thần Anh mắt mang tiếu ý trêu chọc nói.

Đường Phi dựa ở trên vaihắn, hơi thở nóng ấm dồn dập phun vào lỗ tai hắn, cả người đã nóng đến nói không ra lời .

Phượng Thần Anh rốt cục cảm giác được có chỗ không thích hợp, vội vàng kéo Đường Phi ra nhìn, quần áo không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng, cả kinh nói: “Ngươi !”

Đường Phi nhìn đến Phượng Thần Anh dục hỏa cùng lửa giận đều dâng lên, nếu con phượng hoàng như ngươi thích trêu hoa ghẹo nguyệt, ta cũng không bị ép đến nước này ! Lập tức khóe miệng khẽ mở, hai mắt bị dục hỏa bức đỏ bừng nhưng lại lộ vẻ tà mịnói không nên lời, nếu người nọ muốn hãm hại hắn cùng Ưu nhi, vậy để cho hắn thử một lần cái gì gọi là ăn trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo !

Ở Phượng Thần Anh trố mắt ngạc nhiên, Đường Phi mạnh mẽ vươn tay ôm lấy cổ Phượng Thần Anh hung hăng cắn lên môi hắn!

Ưu nhi đuổi theo đến nơi, giương mắt liền thấy được một tình hình như vậy -- Đường Phi vội vàng đã gần như không khống chế được ôm lấy Phượng Thần Anh hôn sâu, cả người cơ hồ dántrên người hắn. Phượng Thần Anh hai tay nhanh chóng ôm thắt lưngĐường Phi, dùng sức lớn đến cơ hồ muốn đem hắn bẻ gẫy.

Quả nhiên, không phải Các chủ, ai cũng đều không được...... Ưu nhi trước mắt bi thương, đau lòng tột đỉnh.

Phượng Thần Anh gặm cắn môi Đường Phi, ôm hắn hướng Tố Tâm viện đi vào. Trong một chỗ tối của Đông viện vẫn có một đạo ánh mắt sắc bén thậm chí cay nghiệt nhìn theo bọn họ, bất quá Phượng Thần Anh một chút cũng không quan tâm, dù sao mặc kệ người kia là xuất phát từ nguyên nhângì hạ dược Đường Phi, cuối cùng người được lợi cũng là hắn, Phượng Thần Anh !

Ưu nhi đã sớm vô thanh vô tức ly khai Đông viện, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi dây dưa vào phòng, cửa “Phanh” một tiếng đóng lại, tràn đầy xuân tình.

------------------- Chỗ này không biết có H hay không, nhưng bản đọc của ta nó bị phân cách ở chỗ này-------------------

Ngoài cửa sổ dương quang dần tiến vào, chiếu rọi gương mặt ngủ say của Đường Phi.

Đường Phi nghiêng người ngủ ở phía ngoài giường, Phượng Thần Anhở phía sau gắt gao ôm lấy hắn, trên mặt ngủ say vẫn mang theo tiếu ýthỏa mãn. Có thể thấy được tối hôm qua Phượng đại các chủ là dễ chịucỡ nào.

Bỗng nhiên, Đường Phi đầu ngón tay giật giật, ánh mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra. Thứ đầu tiên đập vào chính là dương quangchói mắt, Đường Phi theo bản năng vươn tay che lại. Vừa mới động, Phượng Thần Anh vốn đang dính sát vào hắn cũng bắt đầu tỉnh.

“Sớm như vậy đã thức? Không ngủ thêm một lát?” Phượng Thần Anh không mở mắt, cằm để trên bả vai Đường Phi miễn cưỡng nói.

Đường Phi từ từ nhắm hai mắt lại, chuyển thân đối mặt với Phượng Thần Anh, tránh đi ánh mặt trời: “Còn sớm sao? Lấy góc độ ánh nắng chiếu hiện tại mà nói, đã qua chính ngọ.”

“Chính ngọ?!” Phượng Thần Anh lông mi giật giật, nhưng vẫn không chịu mở mắt, hắn hình như nhớ rõ, Tần Nhan hẹn hắn đi Phương Hoa Lâu dùng cơm trưa a...... Ân....... Ân...... Phượng Thần Anh cố gắng suy xét một chút, vẫn là mặc kệ, không đi phó ước thì không đi phó ước, thật vất vả mới cùng con mồi thân mật thêm một bướcnhư vậy, hắn cũng không muốn phá hủy tiến triểnthật vất vả mới có được này. Dù sao hẳn là không phải chuyện gì trọng yếu, Tần Nhan nhất định sẽ thông cảm cho hắn, phải không? Nghĩ như vậy, Phượng Thần Anh lại đem Đường Phi ôm chặt hơn một chút, mĩ mĩ ngáp một cái, tiếp tục ngủ!

Cuối thu thời tiết đã bắt đầu lạnh, cho dù có ánh mặt trời cũng sẽ không ấm hơn chút nào, ở trong ổ chăn nóng hừng hực còn có một lò sưởi hình người, Đường Phi cũng suy xét một chút, vẫn là, mặc kệ đi...... Dù sao đã qua thời điểm cơm trưa, hắn cũng không đói bụng, vậy thì cứ tiếp tục ngủ, có chuyện gì đợi ngủ dậyrồi hãy nói!

Đường Phi đạp Phượng Thần Anh một cước, ác thanh ác khí nói: “Cho ta nhích vào một chút! Không thấy ta sắp bị ngươi lấn ra ngoài rồi sao?”

“Ừ......” Phượng Thần Anh nhắm mắt lại, ôm Đường Phi lui vào phía trong.

Chỉ chốc lát sau, tiếng ngáy của hai người liền truyền ra......

------------------

Ngươi hỏi hai người vì sao mỏi mệtnhư thế, đương nhiên là tối hôm qua tình hình chiến đấu quá kịch liệt! Cái gì? Ai trên ai dưới à? Vì cái gì hai nhân vật chính vừa tỉnh lại, cách nói chuyện so vớiđối thoại của công thụ bình thường hoàn toàn không giống nhau? Như là “Cảm giác có khỏe không? Thắt lưng có đau hay không?” Hoặc là “Ngươi thử xem có đau hay không? Là ai làm hại ta như thế này? !” Vì cái gì những câu linh tinh thường thấy đều không xuất hiện? Hơn nữa các đại gia ta vẫn nghĩ đến người bị ăn sạch sẽ không còn một miếng, tiểuPhi Phi cư nhiên còn có thể nhấc nổi chân đá Phượng Thần Anh ?

Ách...... Kỳ thật, tối hôm qua hai người ai cũng không phân thắng bại, tuy rằng hai bên đều ăn đậu hủ của nhau suốt một đêm,nhưng ai cũng không có chân chính chịu thiệt, ai thượng ai hạ,ai công ai thụ vân vân cũng còn là một bí ẩn!

Cái gì cái gì? Nếu vậy, bọn họ vì cái gì lạimệt mỏinhư thế,còn nói linh tinh cái gì mà tình hình chiến đấu quá kịch liệt? Vô nghĩa! Ai giằng co suốt một đêm mà lại không mệt mỏi?! Vật lộn nhau cũng cần có thể lực a! Cũng cần có cả tính kỹ thuật cùngtính dai dẳng a! Cho nên, hai người tuy có da thịt thân cận, nhưng thực tế lại không có tiến triển, cứ như vậy mà mệt quá nên lăn ra ngủ......

(Editor: Nói túm lợi, tối hum qua anh Phượng cũng chưa xơ múi được gì tiểu Phi Phi :)) )

------------------

Phương Hoa Lâu.

Tần Nhan lâu lâu lại ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, chỉ cần ở gầnđó có một chút tiếng vang liền kinh hỉ ngẩng đầu, phát hiện chỉ là khách nhânlui tới sau lại có chút mất mát cúi đầu, cầm tách trà đã muốn lạnh thấu.

Nguyên lai, bất tri bất giác, hắn đã như vậy chờ mong Phượng Thần Anh sẽ được...... Tần Nhan cười khổ, hiện tại đã gần tới giờ Mùi, Phượng Thần Anh còn chưa tới, đây không phải rất rõ ràng rồi sao? Hắn sẽ không đến đây. Chỉ là, Phượng Thần Anh chưa từng thất hẹn với hắn, cho nên trong lòng vẫn là có chút hy vọng, hy vọng Phượng Thần Anh chỉ là ở trên đường có việc trì hoãn, ngay sau đó hắn sẽ thở hổn hển xuất hiện ở trước mặt mình.

“Cốc cốc.” Là thanh âmgõ cửa, Tần Nhan mạnh mẽ ngẩng đầu, kinh hỉ nói: “Ngươi đã đến rồi !”

Cửa “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, một bóng người mềm mại uyển chuyển xuất hiện trước mặtTần Nhan.

Yến Tự cầm một tấm khăn tím che miệng cười nói: “Vương gia, hình như thời gian đã không còn sớm? Ngài vẫn còn chờ à?”

Tần Nhan tươi cười đông cứng trên mặt, có chút xấu hổ cúi đầu ho nhẹ một tiếng nói: “Khụ, nguyên lai là Yến lão bản.”

“Vương gia,” Yến Tự chân thành đi đến trước mặt Tần Nhan ngồi xuống, rót cho hắn một tách trà nóng, nói: “Ta là phụng mệnh lệnh của lão gia đến đây.”

Nghe vậy Tần Nhan lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Yến Tự, trong mắt mang theo chút mong đợi.

“Lão gia nói, có giai nhân trong ngực, ước hẹn hôm nay, hắn sợ là không đến kịp rồi. Gửi lời đến vương gia, ngày khác sẽ tới cửa bồi tội.” Yến Tự chậm rãi giương mắt nhìn về phía Tần Nhan, tươi cười kiều mỵ.

Tần Nhan chấn động, giai nhân trong ngực ? Là...... ai?

“Phải không?” Tần Nhan miễn cưỡng cười nói, thanh âm chua xót: “Nếu vậy, bổn vương đành đi trước, đa tạ Yến lão bảnđã chiêu đãi.” Nói xong, đứng dậy đối nàng khẽ gật đầu liền rời khỏi.

“Vương gia xin dừng bước.” Yến Tự bỗng nhiên cất cao giọng nói, nhưng không có đứng dậy, đưa lưng về phía Tần Nhan đã chạy tới cửa.

Tần Nhan thân hình dừng lại, sáp thanh nói: “Yến lão bảncó gì chỉ giáo.”

“Vương gia, tâm ý lão gia đối với ngài như thế nào, ta nghĩ ngài hẳn rất rõ ràng.” Yến Tự khẽ xoay xoay tách trà trong tay, nhẹ giọng nhắc nhở. Tần Nhan chấn động, nhưng không có trả lời.

“Nhưng mà, Vương gia phải nhớ kỹ, lão gia là mộtnam nhân, hơn nữa còn là một -- nam nhân rất cường đại. Trên tay hắn có hết thảy tài phú cùng quyền lực mà mọi nam nhânđều mộng muốn có được, nếu đượcngười như vậy yêu thương, là một chuyện vô cùng vinh hạnh, nhưng cũng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm.” Yến Tự dừng một chút, bỗng nhiên thở dài một hơi tiếp tục nói: “Tính cách lão gia, ta nghĩ Vương gia ngài hẳn là thực hiểu biết, tâm hắn chưa bao giờ vì bất luận một người nào mà dừng lại, thậm chí ngay cả Vương gia, cũng không có khả năng trở thành ngoại lệ đó -- nếu Vương gia còn không dám cấp cho lão gia một câu trả lời chân chính thuyết phục…. thìngươi phải biết rằng, lão gia có thể mang ngươi tới đây, cũng có thể mang người khác tới nơi này.”

Nói đến đó, Yến Tự không tiếp tục mở miệng, chỉ là tươi cười diễm lệ thưởng thức chén tràtinh xảo kia.

Tần Nhan run nhè nhẹ, lời Yến Tự nói, hắn biết rõ là ý tứgì. Cuối cùng gian nan nói câu “Cám ơn Yến lão bảnđã nhắc nhở” liền bước đi.

Kỳ thật, hôm nay Tần Nhan hẹn Phượng Thần Anh đến Phương Hoa Lâu, là vì phụ hoàng hắn,cũng chính là đương kim hoàng thượng, chỉ phúc vi hôn cho hắn. Định đứa con gái độc nhất của Xa tướng quânChân Nhung -- Chân Châu Nhi. Hàm nghĩa của việc Hoàng Thượng chỉ hôn, không nói cũng hiểu. Định Viễn đại tướng quân tay cầm ấn soáitam quân, trong tay còn có hổ phù của một nửa cấm vệ quân trong hoàng cung. Cưới Chân Châu Nhi, hắn cơ hồ lập tức nắm giữ toàn bộ binh lựcHoàng Diệp. Hơn nữa còn được Phượng Thần Anh giúp sức, tương lai hắn muốn đi lên đế vị, là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tần Nhan từ nhỏ, đã hướng tới hoàng quyềnchí cao vô thượng, chỉ tiếc hắn là con của thứ phi, cho dù hắn có năng lực lại thông minh, cho dù mẫu thân của hắn đã từng thụ ân sủng cũng vậy, đương kim hoàng hậu chỉ cần nói một câu “Họa loạn cung đình, ban thưởng rượu độc”, liền có thể dễ dàng chấm dứt một đờinữ nhânđáng thương kia. Từ sau khi mẫu thân chết, hắn hiểu được cái gì gọi là giả ngốc để sinh tồn, cho nên hắn thu liễm hết thảytham vọng của chính mình, dùng mặt nạ ôn nhu cùng lễ độ ngụy trang bản thân. Tham vọng đã nuôi dưỡng suốt mười mấy năm, rốt cục một cơ hội tốt đã xảy ra trước mặthắn, chẳng lẽ chỉ bởi vì Yến Tự nói mấy câu, liền khinh địch như vậy buông tha mọi thứ?

Gắt gao siết chặt hai đấm, trong mắtTần Nhan, không còn ấm áp cùngnhân áingày xưa, mà là tràn ngập dã tâm, khao khát dục vọng quyền lực chí cao vô thượng. Hắn muốn ngôi vị hoàng đếnày, cũng muốn đem Phượng Thần Anh khóa ở bên cạnh chính mình!

“A Cửu.” Ngồi bên trong xe ngựa, Tần Nhan trầm giọng nói.

“Có thuộc hạ !” Xa phu a Cửu thấp giọng đáp.

“Đi tìm kẻ đó, đem hết thảy chi tiết những chuyện mấy ngày qua của Phượng Thần Anh hồi báo cho bổn vương.”

“Thuộc hạ tuân mệnh!”

Đông viện, một con bồ câu bay vào một tiểu viện.

Một thiếu niên thanh lệ vươn tay, bồ câu nhu thuận đứng trên ngón tay của hắn. Thiếu niên bắt lấy thư tín được buộc vào chân bồ câu, cánh tay khẽ run, làm cho bồ câu bay đi.

Mở ra thư tín nhìn nội dung phía trên, thiếu niên cườinhẹ, sau đó theo lấy ra một bình sứ nhỏ. Đem thư vứt trên mặt đất, mở ra bình sứ đổ một giọt chất lỏng xuống.

“Xèo” một tiếng, lá thư thế nhưng đã ly kỳ biến mất!

Rốt cục vẫn là nhịn không được a! Thiếu niên lắc lắc chất lỏngtrong bình, cười nghĩ. Tiểu tử ngốc trong viện cách vách kia, tối hôm qua ăn trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo, hiện tại nhất định đang tức giận nộ khí xung thiên đi? Thật sự là đồ con lừa! Phương Lâm kia, xem ra một chút cũng không đơn giản à!

Tố Tâm viện.

“Ân ?” Đường Phi bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, mờ mịt nhìn bốn phía, tối đen một mảnh, phía bên ngoài đã bắt đầu thắp nến. Vừa rồi, có phải hay không nghe được thanh âm gì kỳ quái? Hình như có cái gì mới bay đi...... Nhưng mà, ở đây trời lạnh thế này, không nên có chim chóc?

“Làm sao vậy?” Phượng Thần Anh nâng tay vuốt mặtĐường Phi, thực tự nhiên ở trên mặt hắn hôn một chút. Đường Phi muốn tránh, nếu không né tránh...... quá thân mật như vậy, không phải chuyện tốt.

“Không có việc gì, chỉ là đói nên tỉnh.” Đường Phi khởi động thân thể ngồi xuống, gãi gãi đầu tóclộn xộn. Trời đã tối rồi a, thật sự ngủ đã lâu. Trong trí nhớ, hắn chỉ có một lần ngủ quá lâu như vậy, là thời điểm học năm thứ hai. Khi đó trời mới vừa vào đông, thời tiết thủ đô so với mọi năm lạnh hơn rất nhiều, đã bắt đầu có tuyết rơi. Khi đó, hắn cùngTrần Thầnvốn người phương Nam rất sợ lạnh, ở trong ổ chăn ấm áp ngủ suốt một ngày một đêm, đợi đến khithật sự đói chịu không nổi, hai người mới chơi đoán số, ai thua sẽ phải đi xuống dưới lầu mua mì nóng. Nhớ rõ khi đó là chính mình thua, nhưng hắn chơi xấu, kéo luôn cảTrần Thầntừ trong ổ chăn đứng lên cùng nhau đi xuống lầu, ở trong căn tin trống rỗng mỗi người ăn hai bát mì lớn. Khi đó, hắn là rất hạnh phúc đi?

“Nghĩ cái gì? Cười đến vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo?” Phượng Thần Anh cũng ngồi xuống, từ sau lưng ôm Đường Phi, còn hai thân thể ấm áp trần trụi gắt gao dính chặt, Phượng Thần Anh thoải mái thở dài.

“Không có gì.” Đường Phi đẩy Phượng Thần Anhra, giơ tay lấy quần áo ở một bên mặc vào, nụ cười trên mặt cũng dần dần tan rã. Vừa cùng một người nam nhân lăn lộn trên sàng đan, hiện tại nghĩ đến Trần Thần, hắn có một loại mặc cảm tội lỗi.

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, hắn biết vừa rồi Đường Phi nhất định nghĩ tới một nam nhânkhác, có lẽ chính là cái nam nhâncùngthời đại với Đường Phi. Khi một người vừa cùng ngươi lăn lộn trên giường, sau khi tỉnh lại nghĩ đến mộtnam nhânkhác mỉm cười, cho dù là ai cũng chịu không nổi. Bất quá hắn cố nén không phát tác, hắn thật vất vả mới cùng Đường Phi tiến đến một bướcnày, như vậy ngày thu lướicũng không còn xa. Hắn tin tưởng, nhất định có thể làm cho Đường Phi yêu thương mình, cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn!

Vươn tay, giúp Đường Phi mặc lại vạt áorườm rà, một bên dùng nội lực lên tiếng gọi: “Ưu nhi, chuẩn bị cơm chiều.”

“Dạ.” Thanh âm Ưu nhi từ ngoài viện truyền đến.

“Đây chính là lần đầu tiên ta ngủ thành như vậy, suốt một ngày, thật sự bất khả tư nghị.” Phượng Thần Anh vừa chỉnh quần áo cho Đường Phi vừa nói: “Xem ra, miệt mài quá độ thật đúng là không phải chuyện gì tốt.”

“Hiện tại mới nói những lời này, ngươi không biết đã quá muộn sao?” Đường Phi nhíu mày nói.

“Nhưng mà, ngẫu nhiên miệt mài cũng không tệ a!” Phượng Thần Anh bỗng dưng tới gần bên môiĐường Phi, nói giọng khàn khàn: “Ngươi không biết là hiện tại thể xác và tinh thần đều thư sướng sao ?”

Đường Phi cúi đầu nghĩ nghĩ, thực thành thật trả lời: “Cũng phải.”

“Bất quá đáng tiếc,” Phượng Thần Anh có chút tiếc nuối lắc đầu: “Ngươi, khỏa ‘Đường’ ngọt đến chết người không đền mạng này, ta vẫnchưa thể chân chính ăn vào miệng.”

Đường Phi khóe miệng co rút, một cái tát phóng tới Phượng Thần Anh bị hắn né được, cả giận nói: “Cút!”

“Ha ha ha,” Phượng Thần Anh ngồi ở trên giường, nhìn Đường Phi đứng dậy đi rửa mặt chải đầu, cười nói: “Đường Phi, ta biết tối hôm qua là vì dược tính, cho nên ta không có miễn cưỡng ngươi. Bất quá, ta sẽ chờ ngươi . Vẫn chờ ngươi.”

Đường Phi dưới chân khẽ dừng lại, nhưng không có xoay người, tiếp tục vừa đi vừa nói: “Tùy ngươi.” Hắn thật không ngờ sẽcùng Phượng Thần Anh phát triển quan hệ đến mức như tối hôm qua vậy, kỳ thật đêm đó ở ngoại ô, hắn cảm thấy có thể cùng Phượng Thần Anh trở thành bằng hữu, nhưng không nghĩ qua sẽ biến thành như vậy. Bất quá, không có vấn đề gì, dù sao hắn cũng sắp phải đi rồi, có lẽ sẽ có chút phiền muộnthản nhiên, nhưng cũng không lưu luyến hết thảy ở đây. Dù gì nơi này, vốn không thuộc về hắn.

-------------------

## 26. Chương 26: Quan Hệ Tứ Giác

Tự sau đêm Đường Phi không cẩn thận bị hạ dược, Ưu nhi đối với toàn bộ ăn mặc chi phí của Đường Phi đều thật cẩn thận kiểm tra một lần rồi mới đưa cho hắn. Đêm đó qua đi, Ưu nhi liền trực tiếp bị Phượng Thần Anh gọi đến hỏi. Bảo hắn đem những chuyện Đường Phi ban ngày đã làm, những người và vật đã tiếp xúc, còn có đã nếm qua cái gì toàn bộ liệt kê. Đường Phi một ngày ba bữa đều do Ưu nhi tự tay làm, thức ăn bị ngườihạ dược khả năng rất nhỏ.

Bất quá, thời điểm Phượng Thần Anh nghe thế liền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt âm ngoan, nói một câu “Khả năng này tuyệt đối không nhỏ, bởi vì người kê đơn không nhất định chính là ngườibên ngoài”, dọa Ưu nhi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đi đứng như nhũn ra, Phượng Thần Anh rất rõ ràng tình cảm của hắn với Đường Phi, lúc ấy hắn quả thật là, muốn thừa dịp Đường Phi bị hạ dược làm chút việc không nên làm. Hắn đêm đó bộ dáng quần áo không chỉnh tề đuổi theo Đường Phi, tất cả đều bị Các chủ thấy được!

Ưu nhi cố nén sợ hãi không yêntrong lòng, tiếp tục nói cho hết ngày đó Đường Phi đã làm cái gì. Kỳ thật Đường Phi cũng như bình thường, sau khi hắn bị thương cơ hồ trừ bỏ một lần Phượng Thần Anh dẫn hắn ra ngoài,cũng sẽ không rời điTố Tâm viện nửa bước. Muốn nói ngày đó có việc kỳ quái, thì chính là Đường Phi đột nhiên nổi hứng hỏi đến Ngũ Phi, sau đó biết Ngũ Phi cư nhiên đã chết. Lại nói, chính là Nam Vũ công tử ở Liên việncũng từng đi ra, đến Liễu viện đốttiền vàng mã cùng hương nến cho Ngũ Phi, giữa lúc đó hắn cũng cùng Đường Phi đối mặt nhìn nhau.

Phượng Thần Anh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, Đường Phi từng nói chuyện này với hắn, bởi vì lúc ấy hắn cảm thấy hương nến mà Nam Vũđốt, hương vị có chút kỳ quái, tuy rằng lúc ấy Đường Phi không quá mức để ý. Nhưng sau nhớ tới, mới cảm thấy không thích hợp. Liễu việnở ngay phía trên Tố Tâm viện, nói cách khác chỗ của Đường Phi là ở cuối chiều gió, hiện tại bắt đầu là mùa đông, gió thổi còn lớn hơn nữa. Cho nên lúc ấy cho dù Đường Phi ở trongphòng, cũng không tránh khỏi hương vịnày. Nam Vũ kia, là cố ý? Đem xuân dược hạ ở trong hương nến, để cho Đường Phi trúng chiêu. Bản thân mấy ngày gần đây vẫn chạy tới chỗ Đường Phi, ngườihạ dược hẳn là đoán chắc hắn sẽ ở một đoạn thời gian nhất định xuất hiện. Nếu Đường Phi ý chí bạc nhược một chút, thời điểm hắn đi vào chắc chắn sẽ nhìn thấy, Đường Phi cùng Ưu nhi đang làm chút chuyện cẩu thả!Nói không chừng, bản thân trong cơn giận dữ, sẽ giết chết hai ngườibọn họ.

Thật sự là hảo mưu kế! Phượng Thần Anh cười lạnh, cả hắn cũng dám tính vào.

“Thiết Hoán.” Phượng Thần Anh lạnh lùng kêu Ưu nhi hầu ở một bên, gọi Thiết Hoán.

“Dạ, Các chủ.” Thiết Hoán đi ra đứng ở trước mặt Phượng Thần Anh cung kính nói.

“Đám công tử này một người so với một người càng có bản lĩnh hơn, ta muốn biết, những người này ngươi là ở đâu tìm tới?” Phượng Thần Anh lãnh đạm nói, đầu tiên là một Ngũ PhiThừa vương phủ, hiện tại lại chạy đến một Nam Vũ, không thể tưởng tượng được thiếu niên này bình thường tối an tĩnh tối ôn nhu, cư nhiên cũng là mật thám. Như vậy xem ra thân phậnLam Tử Tươngcòn lại, chỉ sợ cũng không đơn giản đi?

“Là thuộc hạ thất trách, tất cả bọn họ đều là đầu bài của Quỳnh Nguyệt lâu, trong đó Nam Vũ vẫn là một tiểu quan thanh khiết, ba người bọn họ thân phận khác nhau, Ngũ Phi là cô nhi, mười ba tuổi đã bị bán vàoQuỳnh Nguyệt lâu. Lam Tử Tương thân phận không rõ, chỉ nghe tú bà nói hắn là một tháng trước từ chỗ buôn bán nô lệ mà mua về. Về phần Nam Vũkia, nói hắn là một thiếu gia quý tộc đã xuống dốc, bởi vì sinh hoạt bức bách mà không thể không bán mình vào tiểu quan quán, chỉ là hắn bán nghệ không bán thân.” Thiết Hoán dừng một chút, suy nghĩ rồi mới tiếp tục nói: “Lúc trước có thể bởi vì hắn muốn từ nay về sau thoát ly loại địa phương dơ bẩn không chịu nổi này, cơm áo không cần lo, mới đáp ứng đến Phượng Tê Các.”

Phượng Thần Anh mặt mày buông xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Thiết Hoán tự biết thất trách, bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh, chờ đợi xử phạt.

“Đi cẩn thận tra ra thân phậnbọn họ, Ngũ Phithì không cần, dù sao cũng đã là ngườichết. Nhớ phải cẩn thận, không cần đả thảo kinh xà.” Phượng Thần Anh khóe môi khẽ nhếch, lạnh nhạt nói: “Bổn tọa muốn nhìn xem, là người nào dám tính kế trên đầuPhượng Tê Các!”

Thiết Hoán sửng sốt, lập tức hiểu được Phượng Thần Anh không định xử phạt hắn, lập tức nói: “Thuộc hạ tuân mệnh, nhất định không phụ Các chủ nhờ vả!”

“Ân, đi xuống đi.” Phượng Thần Anh nói xong, lại nhìn Ưu nhi, thanh âm lạnh lùng: “Ngươi một lần lại một lần làm những việc không nên làm, ngươi nói, ta nên như thế nào phạt ngươi ?”

“Nô tài biết sai!” Ưu nhi quỳ trên mặt đất nặng nề dập đầu, thanh âm sợ hãi.

“Ngươi theo bổn tọa nhiều năm như vậy, hẳn biết bổn tọa hận nhất, chính là kẻ phản bội.” Phượng Thần Anh chậm rãi cầm lấy tách tràtrong tay, thản nhiên uống một ngụm, thanh âm vẫn không mang theo một chút độ ấm: “Đi, tự mình đến độc thất lấy một viên Thị Tâm đan, hảo hảo nhớ kỹ cái loại thống khổnày. Đây là cơ hội cuối cùng bổn tọa cho ngươi, nếu dám tái phạm, cũng trách bổn tọa không niệm tình cảm lâu năm!”

Ưu nhi run lên, cả người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, run run thanh âm nói: “Nô tài, đã biết......”

“Đi xuống đi, cẩn thận chiếu cố tốt công tửnhà ngươi.”

“Dạ......”

Ngày đó lời Phượng Thần Anh nói với hắn còn rất rõ ràng, nhớ tới Phượng Thần Anh ánh mắtâm lãnh ngoan lệ, Ưu nhi không kìm hãm được rùng mình một cái. Bỗng dưng, ngực giống như vạn con trùng cắn xé, thống khổ rên rỉ một tiếng ôm ngực té ngã. Độc, lại phát tác...... Hắn còn nhớ rõ, thời điểm đi đến độc thất lấy Thị Tâm đan, Cốc Dương là một bộ dáng vô cùng kinh ngạc, hắn nói không nghĩ đến Các chủ cư nhiên vì một tiểu nam sủng đối hắn hạ thủ nặng như vậy. Ưu nhi cười khổ, đúng vậy, hắn cũng không nghĩ đến. Thị Tâm đan dược tính ước chừng có thể duy trì một tháng, mỗi lần có thể đau đến nửa canh giờ, thời gian độc phát cũng không nhất định. Hơn nữa, nó là một loại độc dượckhông có giải dược. Bất quá lấy ý nghĩa của nó mà nói, không thể xem như độc dượctrí mạng, tuy rằng không trí mạng, nhưng khi độc phát sẽ làm người cảm thấy giống như bị ngàn vạn con trùng gặm cắn, người bình thường lực nhẫn nại thấp đều không chịu nổi độc tính mãnh liệt này, lựa chọn một đao cấp bản thân một cái thống khoái. Phượng Thần Anh bình thường đều là thủ đoạn dùng để trừng phạt cấp dưới.

Xoa xoa ngực của mình, Ưu nhi rốt cục hiểu được những bằng hữu lúc trước cũng bị xử phạt như vậy, vì cái gì lại lựa chọn tự sát. Bởi vì, thật sự là, rất đau ...... Hai mắt sớm bị nước mắt làm mơ hồ, Ưu nhi mông lung nhìn thấy Đường Phi hướng hắn đi tới, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lo lắng. Thời điểm khi hắn nghĩ đến mình đang nằm mơ, thân đã bị ngườinhẹ nhàng bế lên.

Bờ ngựcrộng lớn, khuỷu tayhữu lực, nhiệt độ cơ thểchân thật. Là ôm ấp của công tử, hắn không có nằm mơ, giật mình một cái, Ưu nhi cảm thấy thống khổ của mình giảm bớt không ít. Trên mặt lộ ra một chút thản nhiên, hạnh phúc mỉm cười, Ưu nhi liền rơi vào hôn mê.

Đường Phi đem Ưu nhi ôm về một tiểu gian hắn vẫn thường trụ, cau mày giúp hắn lau nước mắt cùng mồ hôi trên mặt, khuôn mặt non nớt thanh tú đã tái nhợt như tờ giấy, rõ ràng rất thống khổ chau mày, khóe miệng lại mang theo tiếu ýthản nhiên.

Ai...... Đường Phi bất đắc dĩ thở dài, từ ngày đó hoàn toàn biết được tâm ý của Ưu nhi,sau đó hắn liền cố tình trốn tránh hắn, cố ý đi xem nhẹ bi thương cùng mê luyếncàng ngày càng mãnh liệt trong mắtƯu nhi, rất nhiều chuyện có thể tự mình làm được, không cần phiền toái Ưu nhi, hắn không thể lại cho Ưu nhi một ít cảm giác hiểu lầm. Chỉ là, hôm nay nhìn hắn không thoải mái, vẫn là không có biện pháp mặc kệhắn. Nhìn đến Ưu nhi bởi vì hành động quan tâm của mình mà lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, Đường Phi trong lòng chỉ có áy náy thản nhiên, vẫn lựa chọn làm bộ như không biết. Xin lỗi, Ưu nhi......

“Đường Phi.” Phượng Thần Anh tớiTố Tâm viện, trực tiếp vào phòng ngủĐường Phi, nhưng không nhìn thấyngười. Đi đâu vậy? Ưu nhi kia như thế nào cũng không ở đây?

“Đường Phi ?” Phượng Thần Anh đi ra phòng ngủ lại lớn giọng hô một tiếng.

“Đừng gọi nữa, ta ở đây.” Đường Phi từ phòng Ưu nhi đi ra nói.

Phượng Thần Anh âm thầm nhíu mày, hắn như thế nào từ phòng Ưu nhi đi ra ? Xem ra Ưu nhi thật đúng là đã sống quá tự do, cư nhiên còn dám đi câu dẫn Đường Phi !

“Ngươi ở trong phòng Ưu nhi làm gì?” Phượng Thần Anh bất mãn nói.

Đường Phi liếc trắng mắt, nói: “Ưu nhi không thoải mái, vừa rồi té xỉu ta dìu hắn trở về nghỉ ngơi.”

“Nga !” Phượng Thần Anh bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, hắn đã quên Ưu nhi ăn Thị Tâm đan, chắc là lúc độc phát bị Đường Phi gặp được.

“Nga cái gì nga, hắn bị bệnh ta hôm nay cơm trưa phải ăn cái gì?” Đường Phi tức giận nói, hắn không biết nấu cơm lại càng không biết dùng củi nhóm lửa! Mấy lần trước làm trứng gà đều là người khác giúp hắn nhóm lửa!

Phượng Thần Anh vừa nghe hai chữ “Cơm trưa” lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, cầm lấy tay Đường Phi hưng phấn nói: “Không quan hệ không quan hệ, ngươi làm không phải được rồi sao? Ta muốn thử xem thủ nghệ của ngươi!” Một cái trứng gà nhỏ hắn cũng có thể làm ra mỹ vị như thế,huống chi là những món ăn khác! Phượng Thần Anh liếm liếm khóe miệng, tay nghề Đường Phi hẳn là sẽ không kém hơn so với Tần Nhan đi?

Đường Phi kéo kéo khóe miệng, thử xem thủ nghệ của hắn? Tuy rằng rất muốn cự tuyệt, nhưng đối diện cặp mặt lóe sáng của Phượng Thần Anh giống như tiểu hài tử đang chờ được ăn kẹo, giật giật môi, vẫn là không nói gì thêm, nhận mệnh hướng phòng bếp đi đến. Chỉ là, Đường Phi hoài nghi, bản thân có thể làm được thứ gì ăn được sao? Ăn đi, Phượng Thần Anh có thể hay không, ngộ độc thức ăn a ?

Nửa giờ sau......

Phượng Thần Anh giơ chiếc đũa, nhìn xem thứ trước mặt màtheo Đường Phi nói là “ba món mặn một món canh” gì đó, sau đó ngẩng đầu chớp chớp mắt xem Đường Phi, sau đó lại cúi đầu xem “ba món mặn một món canh”, rồi lại ngẩng đầu nhìn Đường Phi...... Cứ thế tuần hoàn lặp lại nhiều lần, thẳng đến khi Đường Phi rốt cuộc không thể chịu đựng được, nâng tay nắm cằm Phượng Thần Anh để cho hắn không tiếp tục ngẩng đầu cúi đầu, trầm giọng nói: “Có cái gì thì nói đi.”

“Ách......” Phượng Thần Anh do dự một chút, vẫn là vươn chiếc đũa đưa tới chiếc đĩa phía trước, chỉ vào một thứ đen tuyền hơn nữa tản ra mùi hôi của tiêu -- này nọ hỏi: “Đây là món gì?” Tám loại đồ ăn chính quy tuy rằng hắn còn chưa ăn đủ, nhưng hắn có thể tổng nhận biết được?! Đây tuyệt đối không phải bất luận loại nào trong tám loại thực phẩm chính quy kia!

“......” Đường Phi im lặng, nhìn “món”kia một hồi lâu mới nói: “Trước khi ta nấu nó, hẳn là một con cá rô.” Nhưng có điều hắn để lửa quá dữ dội, mà dầu lại quá ít, cá kia– một lát liền biến thành than......

Phượng Thần Anh tay cầm chiếc đũa khẽ run lên, cá rô?!“Kia, cái này, một đống này là gì?” Chiếc đũa vừa chuyển, lại thay đổi một đĩa khác, cái này thật là có “đôi”! Nguyên liệu nấu ăn không biết tên làm thành một đống vật thể không xác định, vừa vàng vừa đen, còn mang chút mùi khét quỷ dị!

“Đại khái, là...... thịt sườn đi?” Đường Phi cũng nhận thức một hồi lâu mới nói, hắn vốn muốn làm một món sườn nướng, ai biết vẫn là lửa quá mãnh liệt nhưng dầu lại quá nhiều, nướng một lúc liền biến thành như vậy ......

Phượng Thần Anh tay mạnh mẽ run lên, xemmột món đồ ăn cùng một món canh nhìn không ra nguyên liệu nấu ăn còn lại, rốt cục vẫn là không kiên trì để hỏi, tay mềm nhũn: “cạch” một tiếng, chiếc đũa rớt xuống. Thanh âm run rẩy nói: “Nói, trứng gà lần trước đến tột cùng là ai làm?”

Đường Phi ngượng ngùng gãi gãi hai má, xấu hổ nói: “Cái kia cũng là ta làm.” Không đợi Phượng Thần Anh lên tiếng lại lập tức nói tiếp: “Ta chỉ biết làm một loạitrứng gà đó thôi, những thứ khác ta cho tới bây giờ cũng chưa nói quabản thân biết làm! Là ngươi tự mình mạc danh kỳ diệu hiểu lầm mà thôi......”

Phượng Thần Anh khóe miệng co rút, hắn quả thật chưa nói qua......“Là sai lầm của ta......”

Phương Hoa Lâu.

“Sườn xào chua ngọt, thịt heo sốt chua ngọt, cá chép chua ngọt, sốt thịt bò lên men, hạt sennhào đường ninh lửa nhỏ, củ sen nhào đường......” Phượng Thần Anh bưng lên tách trà uống một ngụm, khẩu khíthở hổn hển, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, còn nói: “Trước tiên đem một ít thạch đậu chấm đường lên khai vị, những món khác làm nhanh lên, ta đói bụng.”

Đường Phi nắm chặt hai đấm, xương cốt kêu “răng rắc”, dùng hết khí lực toàn thân mới có thể khống chế xúc động muốn một quyền đánh xỉu Phượng Thần Anh.

“Uy,Phượng gia, ngài hôm nay là làm sao vậy? Như thế nào lại hăng hái muốn ăn ngọt như vậy ?” Yến Tự che miệng, một đôi mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Đường Phi.

“Hắc, gia ta chính là thích ăn ‘Đường’,có sao không?” Phượng Thần Anh ánh mắt ở trên người Đường Phi dạo qua một vòng, có chút giống như vô ý liếm liếm khóe môi nói.

“Có thể có thể, Phượng gia thích ăn cái gì liền ăn cái đó!” Yến Tự buồn cười nói: “Nếu vậy, muốn hay không cho ngài một tách trà mật ong pha đường? Sáng nay vừa đưa tới một mẻ mật ong rất mới!”

“Nga? Vậy cho hai tách!” Phượng Thần Anh bàn tay to vung lên, Yến Tự thản nhiên lui xuống.

Yến Tự vừa đi, Phượng Thần Anh bắt đầu không thành thật hướng bên người Đường Phi dựa sát, vai kề vai với Đường Phi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Nếu ngày nào ta cũng có thể ăn ‘Đường’ thì tốt rồi.”

Đường Phi quay đầu, cùng đôi môi của Phượng Thần Anh gần đến không thể gần hơn, khóe môi khẽ nhếch, thanh âm âm trầm: “Kỳ thật ta còn có thể nấu một món đặc biệt kêu là ‘Phượng hoàng om’, ngươi muốn nếm thử hay không?”

Phượng Thần Anh cũng giương lên khóe miệng, nói giọng khàn khàn: “Món ăn này ta từng nếm qua, ta cảm thấy, nếu trộn thêm một chút hương vị mật đường,sẽ rất tuyệt vời......” Nói xong liền đê tiện, dán sát trên môi Đường Phi.

Hơi thở quen thuộc truyền đến, Đường Phi ngẩn ra, hôn mê một chút mới phản ứng lại, vừa muốn nâng tay đẩy ra, nguyên bản cửa đang đóng bỗng nhiên bị mở ra.

“Phượng gia, có người quen tới chơi -- a!” Yến Tự sắc mặt ửng đỏ dùng khăn tay che lại hai mắt, lại nhịn không được vụng trộm lộ ra một chút khe hở nhìn xem.

Người quen -- Tần Nhan cùng Hà Tịch, vẻ mặt trố mắt đứng ở phía sauYến Tự.

Đường Phi mạnh mẽ đẩy ra Phượng Thần Anh, vội vàng đứng lên vẻ mặt vô thố nhìn Hà Tịch, lúng ta lúng túng nói: “Hà Tịch, không phải như thế......”

Phượng Thần Anh phiêu mắt nhìn Đường Phikhẩn trương vô thố, miễn cưỡng chống cằm đối Tần Nhan nói: “Tiểu Nhan, như vậy trùng hợp cũng tới nơi này ăn cơm?” Quay đầu đi, hơi khiêu khích nhìn Hà Tịch nói: “Đã lâu không thấy Hà huynh, chủ tử nhà ngươi vẫn mạnh khỏe?” Khóe mắt đảo qua, nhìn đến một mảnh xanh biếcquen thuộc, đó là phỉ thúy lần trước Đường Phi được tặng, hiện tại lại mang ở bên hôngHà Tịch.

“Phượng Các chủ.” Hà Tịch đối Phượng Thần Anh chắp tay, lập tức lại nhìn về phía Đường Phi, miễn cưỡng cười nói: “Là Hà mỗ thất lễ, chỉ là nghe Yến lão bản nói Đường huynh ở nơi này nên mới nghĩ đến lên tiếng kêu gọi. Lần trước Đường huynh đi vội vàng, tại hạ còn lo lắng thân thể của ngươi. Bất quá hiện tại xem ra Đường huynh khí sắc không tồi, tại hạ an tâm. Như vậy, cáo từtrước.” Hà Tịch thấp người vái chào, xoay người rời đi.

Đường Phi cả kinh, một bên đuổi theo một bên kêu lên: “Hà Tịch!”

Tần Nhan nhìn Phượng Thần Anh, tình nhân đuổi theo nam nhân khác còn không truy sao? Thậm chí còn một bộ dáng cà lơ phất phơ. Hắn biết người này là tân sủnggần đây của Phượng Thần Anh, cũng là –con mồi mà Phượng Thần Anh nói với hắn. Nhưng, vì cái gì nhìn đến Phượng Thần Anh thân thiết với hắn, trong lòng lại khó chịu như vậy?

Yến Tự nhìn trong phòng chỉ còn lại hai người, thè lưỡi nhanh chóng nói: “Hai vị đại gia chờ, ta đi xem đồ ăn làm tốt chưa.” Sau đó lòng bàn chân lướt đi. Nàng là ở bên ngoài gặp được Tần Nhan cùng Hà Tịch, cho nên cố ý dẫn hai người bọn họ tiến vào “ôn chuyện”, thật ra nàng chỉ vì gần đây quá nhàm chán, nên muốn nhìn một chút quan hệ tứ giác phức tạp ra sao. Nhưng ai biết, Các chủ nhà nàng cư nhiên không có ý định biểu diễn phối hợp! Bối rối không biết nên như thế nào giải quyết, vẫn là thừa dịp Các chủ chưa phản ứng, nàng cố ý nhanh chóngchuồn trước!

“Ngươi, không truy sao?” Tần Nhan hạ mắt hỏi, hắn nhìn đến hầu kết Phượng Thần Anh có một hôn ngânmàu đỏ nhạt, là nam tử mới vừa rồi đi? Cổ nam tử kia, cũng có một hôn ngânmàu hồng. Bỗng nhiên có chút tức giận, chính mình vì cái gì muốn xem rõ ràng như vậy?! Vì cái gì muốn để ý?!

“Ngươi đã ở trong này, ta vì cái gì phải truy?” Phượng Thần Anh chọn hai thạch đậu phủ đầy đường vừa ăn vừa nói, ân, thạch đậu này còn có mùi thơm!

Tần Nhan sửng sốt, nhìn Phượng Thần Anh, há miệng thở dốc, vẫn là nói: “Ta biết ngươi ở trong này, cho nên cố ý lại đây tìm ngươi.”

“Có việc?” Phượng Thần Anh nhìn Tần Nhan liếc mắt một cái, sau đó hướng hắn vẫy tay: “Lại đây ngồi xuống nói.”

“Không được.” Tần Nhan lại cúi đầu: “Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta muốn thành thân ......”

Phượng Thần Anh ngẩn ra, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn hướng Tần Nhan.

“Là phụ hoàng ban hôn, con gái một của Chân Nhung-- Chân Châu Nhi.” Tần Nhan tay giấu ở ống tay áo đã gắt gao nắm chặt: “Ý nghĩa trong việc này, ta nghĩ, ngươi so với ai khác đều hiểu rõ hơn......” Cho nên, ta không thể mất đi cơ hội này !

“Phải không?” Phượng Thần Anh giương mắt cười, cười sáng lạn: “Chúc mừng ngươi, nghe nói Chân đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, là một mỹ nhânhiếm có, ngươi cũng thật có phúc khí.”

“Cám ơn......” Tần Nhan thản nhiên nói, trong mắt hiện lên một tia đau thươngkhông thể tiêu biến, quả nhiên, hắn sẽ không để ý a...... Tuy rằng bản thân vô luận như thế nào cũng sẽ thú Chân Châu Nhi, nhưng là vẫn đang muốn nghe đến Phượng Thần Anh nói một câu “Đừng cùng nàng thành thân”......

“Ngươi muốn đại hôn, gần đây hẳn là bề bộn nhiều việc đi, ta sẽ không lưu ngươi ở lại ăn cơm, ngày đó ta nhất định đưa tới cho ngươi một phần đại lễ!” Phượng Thần Anh cười nói.

“Cám ơn......” Lại là một câu cám ơn, bởi vì Tần Nhan thật sự không biết nên nói cái gì, xoay người không cho Phượng Thần Anh nhìn đến hốc mắt đã muốn hồng của mình, nghĩ nghĩ vẫn là nói câu: “Nam nhân bên cạnh ngươi kia không đơn giản, phải cẩn thận......” Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi.

Phượng Thần Anh thản nhiên cười, thật lâu sau, mới nói: “Ta biết ngươi ở bên ngoài, đi lấy một bình rượu đến, tốt nhất là Hoàn Lương Mộng. Hiền vương muốn thành hôn, đáng giá ăn mừng một chút.”

Yến Tự ở phía sau cửa khe khẽ thở dài, đáp: “Dạ, thuộc hạ đi lấy......”

Thành thân sao? Phượng Thần Anh khóe miệng mang cười, nhưng tiếu ý lại không xuất hiện, đáy mắt tràn đầy lãnh sương làm cho người ta sợ hãi.

------------------

## 27. Chương 27: Thất Tình?!

“Hà Tịch !” Đường Phi đuổi theo Hà Tịch, một phen giữ chặt cánh tay hắn không cho hắn tiếp tụcbước đi.

Hà Tịch kinh ngạc nhìn Đường Phi, nói: “Đường huynh? Ngươi như thế nào lại ra đây?”

“Ta......” Đường Phi lôi kéo hắn, lại không biết nên nói cái gì. Hắn lấy thân phận gì mà đi theo Hà Tịch giải thích hắn cùng Phượng Thần Anh không phải như vậy, hết thảy chuyện này đều chỉ là hiểu lầm? Hắn ngay cả lý do bản thân vì cái gì lại đuổi theo ra cũng không biết!

Hà Tịch nhìn hắn thật sâu, sau đó cười nhẹ, lật tay lôi kéo hắn vào một quán trà bên đường.

Chọn một góc khuất ngồi xuống, Hà Tịch tùy tiện gọi hai chén nước trà cùng trà bánh, đợi tiểu nhị đi xuống, mới nhẹ giọng mở miệng nói: “Đường huynh, muốn cùng ta nói cái gì?”

“Ta, ta cùng Phượng Thần Anh, không phải giống như ngươi thấy.” Đường Phi nhìn Hà Tịch nói.

“Đường huynhlà muốn theo ta giải thích?” Hà Tịch điềm đạm cười nhìn lại Đường Phi: “Vì sao phải cùng ta giải thích ?”

Đường Phi sửng sốt: “Ta...... Ta chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm......”

“Đường huynh vì sao sợ ta hiểu lầm?” Hà Tịch cúi hạ mi mắt, thanh âm bình thản nghe không ra cảm xúc.

“Không biết.” Đường Phi thanh âm có chút trầm: “Nhìn thấy ngươi rời đi, không thể tự chủ đuổi theo ra tới đây......”

Không biết sao?“Có phải hay không, bởi vì ta cùng hắn bộ dạng giống nhau?” Hà Tịch trong mắt hiện lên một tia cô đơn: “Cho nên trong nháy mắt kia, ngươi mới có thể không tự chủ được mà đuổi tới, bởi vì một khoảnh khắc ngươi đem ta trở thành hắn.”

Đường Phi bỗng dưng nắm chặt hai đấm, thật lâu sau mới nói: “Cũng có thể...... Tuy rằng ta đã nói qua sẽ không đem ngươi trở thành hắn, nhưng vẫn là không tự chủ được, tình cảm của ta đối với hắn quá lớn. Ta thực có lỗi......” Hắn không muốn lừa gạt Hà Tịch, lại càng không muốn thương tổn hắn.

“Ha ha,” Hà Tịch lắc đầu cười nhẹ, Đường Phi ngẩng đầu nhìn hắn: “Đường Phi a Đường Phi, ngươi thậm chí ngay cả nói dối cũng không biết a. Hay là nói, ngươi khinh thường nói dối?”

Đường Phi sửng sốt, thành thật trả lời: “Ta thừa nhận bản thân là một kẻ tiểu nhân, cũng thực ti bỉ, thậm chí có thời điểm đã làm những chuyện thất đức. Nhưng ta chưa bao giờ đi lừa gạt tình cảm người khác, đây là nguyên tắc duy nhất ta giữ vững.” Cho nên từ trước tới nay rất nhiều cùng hắn lên giường đều nói hắn quá tuyệt tình, hai bên tình nguyện qua một đêm ôn tồn, sau đó có thể không chút nào lưu luyến rời đi, sau này tái kiến cũng như không quen biết.

Hà Tịch giật mình, không lừa gạt tình cảmngười khác? Nhưng mà Đường Phi ngươi có biết, mọi người ở chung quanh ngươi, bao gồm cả ta đây, đều đang tính kế lợi dụng ngươi? Ngươi nói không muốn lừa gạt ta, mà ta lại tính lợi dụng ngươi! Bàn tay mạnh mẽ siết chặt, Hà Tịch vừa muốn ngẩng đầu nói cái gì, đã bị một dấu vết trên cổ Đường Phi hấp dẫn, cẩn thận nhìn lại, mặt bỗng dưng đỏ lên.

Đường Phi không tự giác theo Hà Tịch ánh mắt vuốt cổmình, mới nhớ tới đêm đó Phượng Thần Anh ở nơi này để lại một cái hôn ngânthật sâu. Phượng Thần Anh chết tiệt! Đường Phi nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn đã quên là hắn lưu lại ấn ký trên cổ Phượng Thần Anh trước.

“Này...... cái này......” Đường Phi hiếm có đỏ mặt, ấp úng không biết nên như thế nào giải thích, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định đem sự thật nói cho Hà Tịch: “Kỳ thật là có người muốn hãm hại ta nên hạ dược, Phượng Thần Anh vừa đúng lúc tới tìm, cho nên chúng ta......”

“Cái gì? Lại có ngườimuốn đối với ngươi gây bất lợi?!” Đường Phi còn chưa nói xong, Hà Tịch liền đánh gãy hắn, vẻ mặt lo lắng cùng kinh ngạc.

Lại? Đường Phi nghi hoặc nhìn Hà Tịch: “Ngươi chẳng lẽ biết cái gì đi? Ngươi không phải là biết ta lần trước bị người bắt cóc?” Thời điểm hắn bị bắt cóc vừa vặn mới cùng Hà Tịch chia tay, hắn là trên đường về Phượng Tê Các bị ngườitrói đi, trừ phi Hà Tịch quay đầu tìm hắn, nếu không tuyệt đối không biết hắn xảy ra chuyện, hơn nữa sau khi trở về căn bản cũng không có đề cập qua với hắn, hắn như thế nào biết mình bị ngườikhác bắt cóc?

Hà Tịch cả kinh, né tránh ánh mắt tham cứu của Đường Phi, nói: “Nghe được một ít lời đồn, nói là một vị công tử của Phượng Tê Các bị người bắt đi, sau lại nghe được vị công tử kia chính là ngươi......”

Đường Phi tuy rằng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không tái truy vấn, liền nói: “Kỳ thật lần đó là do ta làm việc thất đức, thời điểm lên công đường đắc tội không ít người, mới gặp phải trả thù, vẫn là Phượng Thần Anh đem ta cứu trở về. Mà lần này, rõ ràng là người trongPhượng Tê Các cố ý muốn hãm hại ta.”

Hà Tịch cả kinh, Đường Phi như thế nào nghĩ đến hắn bị người bắt cóc là vì do đắc tội ngườikhác? Phượng Thần Anh đến tột cùng đã nói gì với hắn? Chuyện Thừa vương bắt cóc Đường Phi để áp chế Phượng Thần Anh, hắn tin tưởng mọi người trong cuộc đều rành mạch, nhưng ngườitối vô tội bị bắt vẫn như cũ chẳng hay biết gì! Mà người trong Phượng Tê Cáchạ thủ đoạn với Đường Phi lại là mục đích gì? Người kia do bên nào phái đi? Hà Tịch cảm thấy bản thân rất đau đầu, mấy tin tức này đối với thái tử mà nói, hẳn là tốt đi?

“Ngươi về sau phải cẩn thận hơn, mọi người trong Phượng Tê Các không phải đều là tiểu bạch thố, có lần này, sẽ có lần tiếp theo!” Hà Tịch lo lắng nói.

“Ta sẽ không để cho bọn họ có lần tiếp theo.” Đường Phi mỉm cười trấn an Hà Tịch: “Ta rất nhanh sẽ có thể rời đi nơi này, đại khái, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại.”

“Rời đi?!” Hà Tịch thanh âm đột nhiên cất cao, bất khả tư nghị nhìn Đường Phi. Nhận thấy bản thân thất thố, Hà Tịch lập tức trấn định lại, nói: “Ngươi là Phượng Thần Anh ...... Hắn như thế nào có khả năng thả ngươi đi? Thậm chí, còn là vĩnh viễn không trở lại?”

“Hắn biết ta muốn rời đi, cũng biết ta lập tức sẽ có thể ly khai.”

“......” Hà Tịch nhìn Đường Phi, thật lâu không nói gì.

“Hà Tịch, ta vốn không thuộc về nơi này.” Đường Phi chậm rãi nói, lúc này, tiểu nhị đem trà cùng bánh bày lên. Đường Phi thuận thế cầm lấy cái chén, đối Hà Tịch giơ chén lên, nói: “Cho dù ly khai, ta cũng sẽ không quên ngươi. Ngươi là, bằng hữu đầu tiên của ta ở nơi này.”

Hà Tịch điềm đạm cườicùng Đường Phi chạm cốc, muốn hỏi gì đó nhưng thủy chung cũng không mở miện. Hắn muốn hỏi, ngươi muốn đi tìm nam tử kêu là “Thần” kia sao? Trong lòng có chút khổ sở, “Thần” ở trong lòng Đường Phi,cùng hắn bộ dạng rất giống, nhưng chung quy mình không phải hắn......

“Khi nào thì rời đi?” Hà Tịch buông cái chén hỏi: “Ta nghĩ, ngày đó có thể tiễn ngươi một đoạn.”

“Rất nhanh, chỉ cần nhận thêm năm, sáu án kiện nữa, ta có thể ly khai.” Đường Phi còn thiếu khoảng bốn trăm lượng, nếu lên công đườngthêm mấy lần nữa, hắn liền đủ tiền giao cho quốc sư.

“Nguyên lai ngươi liều mạng kiếm tiền là muốn rời đi?” Hà Tịch rốt cục hiểu được, vì cái gì hắn bị bêu danh ở lưng nhiều như vậy nhưng vẫn không để ý tiếp tục làm việc, nguyên lai là vì muốn rời đi nơi này...... Nếu Đường Phi có thể rời đi, nếu Phượng Thần Anh thật sự thả hắn rời đi, có phải hay không hắn có thể không bị cuốn vào bên trong trận phân tranh tàn khốc này? Hắn không muốn thương tổn Đường Phi, cũng không muốn để bất luận kẻ nào thương tổn Đường Phi !

“Ngươi còn thiếu bao nhiêu bạc?” Hà Tịch hỏi có chút vội vàng.

Đường Phi ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí có chút lãnh cứng nói: “Hà Tịch, ta hy vọng ngươi biết được, ta muốn rời đi nơi này là dựa vào chính mình, ta sẽ không tiếp nhận bố thí của bất luận kẻ nào.”

Hà Tịch chấn động, vội vàng nói: “Đường Phi, ngươi hiểu lầm! Ý tứ của ta là ta ở nơi này nhận thức rất nhiều người, thiếu gia nhà ta ở Miên Cẩm cũng có chút thế lực, có thể giúp ngươi giới thiệu một số sinh ý.”

Đường Phi biết bản thân phản ứng quá mức, áy náy nói: “Thực xin lỗi, là ta quá nhạy cảm.”

“Ngươi không có sai, cho nên không cần giải thích, là ta không nói rõ ràng.” Hà Tịch mỉm cười lắc đầu nói.

“Cám ơn ngươi.” Đường Phi chân thành nói.

Hà Tịch cười, không có nói nữa.

Thời điểm Đường Phi trở lại Phượng Tê Các trời đã tối rồi, trong Tố Tâm viện đèn lồng đều không thắng, tất cả đều là tối đen một mảnh.

Đường Phi nương theo tinh quang ảm đạmtrên trời sờ soạng đến phòngƯu nhi, bình thường vừa tốiTố Tâm việnđã đèn đuốc sáng trưng, đến bây giờ còn chưa đốt đèn,nguyên nhân chỉ có một, Ưu nhi còn bệnh. Nhưng mà tiến đến phòng Ưu nhi, lại không cảm nhậnđược bất luận hơi thởkẻ nào. Ưu nhi như thế nào không ở đây? Đường Phi kỳ quái bước ra, thẳng hướng phòng của mình đi đến. Vừa mở cửa, một cánh tay từ chỗ tối vươn mạnh ra kéo lấy cánh tay Đường Phi -- Đường Phi cả kinh, đang muốn phản kích đã bị đối phương gắt gao ôm vào trong ngực.

“Ta ở Phương Hoa Lâu đợi ngươi thật lâu, vì cái gì vẫn không trở lại? Ngươi không biết ta đang chờ ngươi sao?” Hơi thở nóng rực phun ở bên taiĐường Phi, mang theo mùi rượunồng đậm.

Nghe lời nói lên án mang theo hơi men, Đường Phi sửng sốt, dừng giãy dụa. Là Phượng Thần Anh? Đúng rồi, hắn đuổi theo Hà Tịch, bỏ lại Phượng Thần Anh một mình ởPhương Hoa Lâu !

“Phượng Thần Anh ?” Đường Phi nâng tay vỗ nhẹ nhẹ tấm lưng của hắn, kêu lên: “Ngươi có khỏe không ?”

Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, ở vành tai hắn lung tung hôn lên, nói nhỏ: “Ta chờ thật rất lâu, ngươi vì cái gì không trở lại? Ngươi thích Hà Tịch kia có phải hay không? Ngươi cảm thấy hắn rất trọng yếu, cho nên đem ta bỏ lại Phương Hoa Lâu cũng không bận tâm phải không? Đường Phi, ngươi có thể đối với hắn, thậm chí với Ưu nhi đều săn sócnhư thế, vì cái gì lại duy nhất nhẫn tâm với ta?”

Đường Phi ánh mắt buồn bã, trong lòng trào ra một cỗ áy náy, vỗ lưng hắn nhẹ giọng trấn an: “Phượng Thần Anh, ngươi say, ta gọi là người khác tới dìu ngươi trở về.”

“Đường Phi!” Phượng Thần Anh thấp giọng quát, thân thủ chế trụ mặthắn, cúi đầu nhìn ánh mắthắn: “Ta không có say, ta không có say...... Ta thích ngươi......” Nói xong liền vội vã hôn lên môi Đường Phi.

“Ân !” Đường Phi quay đầu né tránh, giơ tay đẩy hắnra, quát khẽ: “Phượng Thần Anh!”

Phượng Thần Anh uống rượu,cước bộ phù phiếm, không có phòng bị bị Đường Phi đẩy về sau vài bước.

Tác hôn bị cự tuyệt, Phượng Thần Anh ngẩng đầu, ánh mắt âm ngoan, toàn thân tản ra lệ khí khiếp người.

Đường Phi ngẩng đầu xoa xoa khóe miệng, không chút yếu thế nhìn Phượng Thần Anh, lạnh lùng nói: “Ta không biết cái ‘Tiểu Nhan’ kia đối với ngươi nói cái gì, nhưng mời ngươi đối với ta tôn trọng một chút, ta không phải vật thay thế cho hắn, lại càng không phảicông cụ tiết dục của ngươi!” Giữa trưa,người đi vào vớicùng Hà Tịch, hẳn là chính là người Ưu nhi đã nói qua với hắn,Hiền vương Tần Nhan, những chuyện đám hạ nhân Phượng Tê Cácthường hay bàn tán đều là về Tần Nhan, bản thân cũng biết hắn cùng Phượng Thần Anh có quan hệ ái muội.

Phượng Thần Anh có chút khó chịu bắt lấy vạt áo của mình, tiếng hít thở rất nặng ở trong phòng ngủ hắc ám có thể nghe rất rõ ràng.

“Ta thật sự ở Phương Hoa Lâu đợi ngươi thật lâu, nghĩ đến ngươi sẽ trở về tìm ta...... Ta còn nghĩ có thể để ngươi cùng ta túy lúy một hồi.” Phượng Thần Anh thanh âm rất thấp, nhưng đủ để cho Đường Phi nghe rành mạch: “Ngươi biết không? Hắn hôm nay cư nhiên theo ta nói hắn muốn thành hôn...... Hừ !” Phượng Thần Anh cười lạnh một tiếng, mắt tràn đầy châm chọc.

Đường Phi chấn động, nguyên lai là như vậy......“Ai !” Bất đắc dĩ thở dài, nói: “Ngươi chờ ta một lát.” Nói xong liền ly khai phòng. Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi rời đi, chỉ chốc lát sau đã thấy hắn trở lại, cầm trong tay một vò rượutử.

“Đây là rượu Ưu nhi ủ, nói là Quế Hoa Nhưỡng.” Đường Phi cầm rượu đi đến bên ngườiPhượng Thần Anh, sau đó nâng tay lôi kéo hắn đi đến phòng ngoài ngồi trên chiếu. Một chưởng mở phong ấn của bình rượu, một trận hương ngọt ngào xông vào mũi, Đường Phi không khỏi tán thưởng: “Hảo tửu!” Nói xong liền nhấc bình rượu tới miệng mình uống một ngụm to, sau đó hào sảng đưa cho Phượng Thần Anh, đối hắn nhíu mày nói: “Uống !”

Phượng Thần Anh đã dần khôi phục bình tĩnh, cười nhẹ tiếp nhận vò rượu, học bộ dáng Đường Phi mạnh mẽ nốc một ngụm, sau đó cau mày ghét bỏ: “Quá ngọt, không có mùi rượugì.”

“Ngươithôi đi.” Đường Phi tức giận đoạt lấy rượu, nói: “Có rượu uống đã tốt rồi, còn chọn này chọn nọ.”

“A !” Phượng Thần Anh mạc danh kỳ diệu nở nụ cười, nhìn sườn mặt của Đường Phi đang uống rượu, nói: “Cho tới bây giờ cũng chưa từng cóngườicùng ta uống rượu như vậy, ngươi vẫn là người đầu tiên.”

“Hừ,” Đường Phi khẽ cười một tiếng, nâng cốc đưa cho Phượng Thần Anh, nói: “Nếu không phải xem ngươi thất tình buồn bã, ta mới không rảnh làm những chuyện dư thừa như thế.”

“Thất tình? Có ý tứ gì?” Phượng Thần Anh khó hiểu hỏi.

“Người ngươi yêu muốn thành hôn, đối tượng thành thân lại không phải ngươi.” Đường Phi đối Phượng Thần Anh chớp chớp mắt: “Nhạ, tình trạng giống ngươi hiện tại, kêu là thất tình.”

“Người yêu?!” Phượng Thần Anh buồn cười, nốc liên tiếp vài hớp “rượu ngọt”bị hắn ghét bỏ, nói: “Không, ta không thích hắn. Ta tuy rằng không biết cái gì gọi là yêu, nhưng ta có thể khẳng định ta không thích hắn.” Sau khi hắn biết Tần Nhan muốn thành thân, trong lòng mặc dù có chút mất mát cùng khó chịu, nhưng cũng không có cảm giác quá lớn. Nhiều lắm, xem như có chút thích hắn đi? So sánh với việc hắn đợi Đường Phi suốt một buổi chiều cũng không bằng, khó chịu trong lòng còn lớn hơn việc Tần Nhan muốn thành thân!

Đường Phi vẻ mặt bày ra bộ dáng “không phải đâu, không phải đâu”, nói: “Vậy ngươi còngiả bộ u buồn cái gì? !”

“Ta mới không có giả bộ!” Phượng Thần Anh lớn tiếng phản bác: “Đều bởi vì ngươi đem ta một mìnhbỏ lạiPhương Hoa Lâu, tâm tình ta không tốt cho nên uống hết một bình ‘Hoàn Lương Mộng’ !”

“...... Ngươi không phải thất tình ?” Đường Phi biểu tình có chút ngạc nhiên.

“Đương nhiên! Ngươi từ khi trở về ta liền nói đều là vì ngươi, do bản thân ngươi không tin, ta còn có biện pháp gì ?” Phượng Thần Anh vẻ mặt vô tội nói, nói xong lại giơ lên bình rượutrong tay.

Đường Phi mạnh mẽ đoạt lấy, sau đó hướng miệng mình nốc, hừ, ngươi cứ tiếp tục đùa giỡn đi!

“Ai ai !” Phượng Thần Anh thân thủ chém giết: “Chừa chút cho ta!”

“Cút!” Đường Phi một cước đạp qua, Phượng Thần Anh lập tức bật trở về. Bộ giỡn sao, một vò Quế Hoa Nhưỡng duy nhất đó. Rượu ngọt tuy rằng không dễ say, nhưng tác dụng chậm rãi, Đường Phi uống hơn phân nửa đã có chút mơ mơ hồ hồ, còn Phượng Thần Anh từ trước uống hết một bình “Hoàn Lương Mộng” đã sớm không chịu được, ôm Đường Phi nói chút mê sảng người khác nghe không hiểu.

“Uy.” Đường Phi đẩy đẩy Phượng Thần Anhđang gác trên vai hắn, Phượng Thần Anh mơ mơ màng màng nói hai câu, ôm Đường Phi cọ cọ, sau đó cúi đầu từng chút từng chút bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

“Đừng ngủ ở chỗ này, sẽ cảm lạnh ......” Đường Phi vừa mới dứt lời, một giọt màu trắng lạnh như băng tích ở trên chóp mũi hắn, mờ mịt ngẩng đầu: “Ân? Đây là -- tuyết rơi?” Vươn tay tiếp được những bông tuyết từ trên không lảo đảo rơi xuống, vừa đụng chạm vào lòng bàn tay liền hóa thành chất lỏng trong suốt lạnh như băng. Thở ra một ngụm nhiệt khí, Đường Phi lẩm bẩm nói: “Mùa đông thật sự đã tới a......” Bông tuyết một đóa hai đóa từ từ bay xuống, sau đó bắt đầu trở nên dày đặc. Đường Phi đem Phượng Thần Anh đã muốn ngủ như chết nâng dậy, bởi vì bông tuyết lạnh như băng rơi ở trên cổ cùng trên mặthắn, theo bản năng hướng nguồn nhiệt duy nhất tới gần, đem Đường Phi ôm càng chặt. Đường Phi tuy rằng cao, cũng vẫn là so với Phượng Thần Anh thấp hơn nữa cái đầu, bị hắn ôm như vậy cơ hồ rơi vào trong lònghắn.

Đường Phi nghiến răng nghiến lợi đỡ lấy Phượng Thần Anh, người này rốt cuộc là say haykhông có say?! Ăn đậu hủ cũng thật chuẩn a! Thật vất vả đem Phượng Thần Anh đưa tớibên cạnh giường, Đường Phi đã mệt đổ mồ hôi, ngườiuống rượu quả nhiên thực trầm! Tùy tiện cởi áo khoácPhượng Thần Anh, Đường Phi đem hắn quăng lên giường, sau đó bản thân cũng cởi giày và áo leo lên, đem chăn bông che kín hai người.

Thái tử phủ, thư phòng.

Thuần Vu Quyết mặc áo hồ cừuthật dày, đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm đang rơi tuyết, bóng dáng gầy tiêu điều mà tịch mịch. Tần Nghị ngồi ở án thư ngay trước tách trà nóng, nhập thần nhìn theo bóng dángThuần Vu Quyết. Hôm nay, là sinh thần đại ca của Thuần Vu Quyết, đại ca hắn là nam hoàng hậu đầu tiên của Quỷ Tà quốc, nhưng vị Nam hậu truyền kỳ này, đã chết, chết năm năm. Hại chết hắn, nghe nói chính là vị hoàng đế Quỷ Tà yêu hắn nhất. Có lẽ Quỷ Tà hoàng đế là thật yêu hắn đi? Nếu không, suốt năm năm nay, hắn ngay cả một phi tử thậm chí thị cơ cũng đều không có.

Ai, đáng tiếc a! Quỷ Tà hoàng đế hại chết không phải chỉ là người hắn yêu nhất, mà còn là ca ca ái nhân củaTần Nghị. Thù này, hắn nhất định báo.

Đang lúc Tần Nghịnghĩ đến nhập thần, Hà Tịch cầmmột cây dù màu xanh đạp tuyết mà đến.

“Thuộc hạ tham kiến thái tử điện hạ.”

“Đứng lên đi, thời tiết như thế này, tại sao không mặc nhiều hơn một chút?” Tần Nghị trách cứ nhìn Hà Tịch nói.

“Thuộc hạ không biết lạnh.” Hà Tịch điềm đạm cười.

Thuần Vu Quyết xoay người, trên mặt mang lệ nhưng vẫn là một bộ dángkhông chút thay đổi, đối Hà Tịch gật gật đầu, sau lại xoay người sang chỗ khác nhìn bông tuyết tiếp tục rơi lệ. Tần Nghị bất đắc dĩ thở dài, đối Hà Tịch lắc đầu, ý bảo hắn không cần để ý tới Thuần Vu Quyết, chờ hắn khóc đủlà tốt rồi.

“Như thế nào? Khuya như vậy còn đến đây là có chuyện gì sao?” Tần Nghị hỏi.

“Dạ.” Hà Tịch nói, sau đó đem việc hôm nay Đường Phi nói với hắnbáo cáo lại choTần Nghị.

Tần Nghị nghe xong, vẻ mặt ảo não nói: “Xem ra có không ít người cấp Phượng Thần Anh tặng ‘Thứ tốt’ a! Ngươi nói, lúc trước chúng ta như thế nào lại không bồi dưỡng vài mỹ nam tử chứ? Nếu không hiện tại chúng ta cũng có thám tử ở trong Phượng Tê Cácrồi!”

“Điện hạ, ngươi nói, chúng ta có cần hay không điều tra về bọn họ?” Hà Tịch hỏi.

“Không cần,” Tần Nghị khoát tay nói: “Phượng Thần Anh là người thông minh như vậy chẳng lẽ không biết đi thăm dò sao? Chúng ta không cần tìm thêm phiền toái, xem kịch đã rất tự tại, việc gì phải trở thành người đi diễn kịch?”

Hà Tịch sửng sốt, hiểu rõ gật gật đầu. Nghĩ nghĩ còn nói: “Điện hạ, Đường Phi hắn......”

Tần Nghị không chút để ý nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, cười hỏi: “Như thế nào, ngươi muốn giúp hắn?”

“Ta......” Hà Tịch khẽ ngừng lại: “Thuộc hạ nghe theo điện hạ phân phó.”

“Hà Tịch, ta biết ngươi không muốn Đường Phi bị cuốn vào bên trong trận tranh đấu này. Bất quá nếu Phượng Thần Anh đã nói nguyện ý thả hắn đi, ta quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Nếu ngươi đã muốn giúp hắn thì cứ giúp đi, để cho hắn sớm một chút thoát ra cũng tốt.” Tần Nghị dừng một chút, đón lấy nói: “Yên tâm đi, qua vài ngày ta liền cấp Đường Phi đưa một án kiện trị giá năm trăm lượng!”

“Tạ điện hạ ân điển.” Hà Tịch cảm kích nói, Đường Phi, ngươi có thể ly khai, có thể trở về, tìm hắn......

-----------------

## 28. Chương 28: Bảo Kiếm Sau Lưng

Đường Phi dựa ở cạnh cửa, khoát hai cánh tay ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời màu xám thăm thẳmrơi nhều đạo tuyết, tuyết này rơi đã ba ngày, hết một trận lại tiếp theo trận, trên mặt đất tích thành một tầng thậtdày. Trước kia hắn ở Bắc Kinh thời điểmđến trường, vào mùa đông cũng có thể nhìn thấy tuyếtnhư vậy, Trần Thần thích nhất chính là lôi kéo hắn ở chỗ ít người trên đường mà đạp tuyết, lưu lại một chuỗi dấu chân rõ ràng ở phía sau, hưng phấn mà nói: “Đường Phi ngươi xem, ta từng đi qua nơi này, đây là căn cứ xác minh ta còn sống.” Lúc ấy hắn còn cười nhạo Trần Thần, nói hắn là thích làm ra vẻ thiếu niên lãng mạn, nhưng hiện tại, Đường Phi nhìn tuyết trắng, cũng có một loại xúc động đạp lên, lưu lại dấu chânchính mình, chứng minh bản thân cho dù đang dùng thân thểngười khác, hắn cũng vẫn còn sống.

Bất chấp tuyết rơi, cúi đầu đi từng bước mộtvàotrong sân.

Một cái dấu chân, hai cái dấu chân, ba cái dấu chân...... Bất tri bất giác, Đường Phi đã bắt chước thói quen trước kia của Trần Thần,một lần lại một lần ở trong tiểu viện đi qua đi lại, cũng không cho phép một dấu chân nào lặp lại.

Ưu nhi đứng ở phía trước cửa sổphòng mình, si ngốc nhìn nam nhân làm cho mình mê luyến, trong lòng ngũ vị tạp trần, càng nhiều là thống khổ vô lực vĩnh viễn không thể chạm đến hắn, thậm chí cả tư cách nói yêu hắn cũng không có......

Năm mươi lăm cái, năm mươi sáu cái...... Trước mắt, bỗng dưng xuất hiện một đôi tú tường vân cẩm hài thuần trắng sắc. Đường Phi ngẩng đầu, Phượng Thần Anh chính là đang cúi đầu vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn.

“Nguyên lai ngươi còn có tính trẻ con như vậy.” Phượng Thần Anh cởi xuống áo hồ cừu của mình khoác lên người Đường Phi, hắn chỉ mặc một kiện quần áo ngoại bào mùa đông đã đi ra đạp tuyết. Nâng tay phủi đi tuyết trắng tích trên đầu hắn, lại quét mắt nhìn một cái sân tràn ngập dấu chân, Phượng Thần Anh cười nói: “Ta còn nghĩ đến ngươi tuổi trẻ mà thành thạo là do trời sinh chứ!”

“Cái gì tuổi trẻ mà thành thạo?” Đường Phi liếc trắng mắt xoay người vào nhà: “Ta qua cửa ải cuối năm này đã là hai mươi rồi, tiểu đệ đệ.”

Phượng Thần Anh lập tức hạ mặt xuống, bất mãn đuổi theo nói: “Ta nói rồi, không cho phép gọi ta là tiểu đệ đệ!”

“Thích !”

“Uy,” Phượng Thần Anh tiến lên từ sau lưng chế trụ eo của Đường Phi, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn cọ cọ, nói: “Ngươi nói này qua khỏi cửa ải cuối năm này liền hai mươi tám, vậy sinh thần của ngươi là thời điểm gì? Ta nhớ rõ ngươi từng nói tuổi của ngươi là chúc long.”

Đường Phi sửng sốt, sinh nhật? Trong trí nhớ, sinh nhật hài từ nhà người khác đều thật sự náo nhiệt, hài tử gia đình điều kiện tốt có thể có bánh kem rất lớncùngvới rất rất nhiều lễ vật, cho dù điều kiện thiếu thốn một chút cũng có thể ăn trứng lòng đàocùngmì trường thọ. Mới trước đây, tại cái gọi là “nhà” kia, chỉ cần thời điểm sinh nhật hai “đệ đệ” của hắn, hắn sẽ yên lặng tránh ở một góc, hâm mộ cùng ghen tị nhìn thân thích bằng hữu đến chúc phúc tặng lễ vật, sau đó nhìn bọn chúng mời tiểu bằng hữu đến “nhà” dự tiệc sinh nhật, yến tiếcnhư vậy, hắn chưa bao giờ có phần. Lại nói đến sau khi vào cô nhi viện, càng không có ai nhớ sinh nhậthắn. Khi học đại học, Trần Thầntừng hỏi qua hắn mấy lần, đều bị hắn lấy cớ phiền toái cho qua. Cho nên, Đường Phi sống hai mươi tám năm, cả một lần sinh nhật cũng chưa có, thậm chí một cái trứng gà cũng không nếm qua. Mà không, có lẽ thời điểmhắn vừa mới ra sinh, vị thân sinh mẫu thân chưa từng gặp mặt kia có lẽ cũng từng vì hắn chúc mừng đi?

“Không biết, ta là cô nhi.” Đường Phi kéo tay Phượng Thần Anh ra, lập tức đi đến trước chậu than ngồi xuống, vươn hai tay đã lạnh đến mất cảm giác ủ ấm. Tuy rằng Đường Phi có cha có mẹ, cũng không cảm thấy bản thâncùng cô nhi có gì khác nhau, huống chi, hắn thật sự là ở cô nhi viện lớn lên.

Ưu nhi lúc này bưng trà nóng vào, trùng hợp nghe được Đường Phi nói những lời này, bị dọa sửng sốt, công tử như thế nào lại là cô nhi?!

Phượng Thần Anh con ngươi lạnh như băng đảo qua Ưu nhiđang đứng sững sờ, Ưu nhi dọa một cái giật mình, nhanh chóng cúi đầu, đưa lên nước trà liền lui xuống. Hắn đi theo bên người Phượng Thần Anh nhiều năm như vậy, biết cái gì nên nghe, cái gì không nên nghe.

Phượng Thần Anh ngồi bên cạnh Đường Phi, học bộ dáng của hắn nâng tay sưởi ấm, ánh mắt dừng ở ngọn lửa trên chậu than, nhưng không có hỏi cái gì.

Trong phòng tĩnh dật chỉ nghe đượctiếng hít thở rất nhỏ của hai người, cùngthanh âm chậu than thiêu đốt “lách tách”.

“Đường Phi, ngươi thật sự phải trở về sao? Trở về thế giớicủa ngươi.” Phượng Thần Anh bỗng nhiên đánh vỡ trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Ngươi ở bên kia, có lẽ sống không khoái nhạc đi?” Nếu không trong mắtcủa ngươi, sẽ không thường xuyên mang theo chán ghét.

Đường Phi ngẩn người, đúng vậy, hắn đúng là sống không khoái nhạc, hai mươi tám năm kí ức, trừ bỏ bốn năm đại học cùngTrần Thần có chút dương quang, còn lại đều là âm u. Nhưng mà......“Thìđã sao? Nơi đó có một người đang đợi ta, ta biết hắn đang đợi ta, cho nên ta phải trở về tìm hắn.”

Giờ khắc này, Phượng Thần Anh có loại xúc động muốn nói cho hắn biết, Phương Lâm đã sớm chết, không có khả năng tiến vào thân thể hắn, thân thể hắn khả năng đã sớm hư thối thành một đống bạch cốt! Nhưng mà, cái hắn muốn, không phải là Đường Phi không thể không lưu lại, mà phải cam tâm tình nguyện vì hắn lưu lại!

“Đường Phi.” Phượng Thần Anh bỗng nhiên cầm bàn tay đã ấm áp khô ráo của Đường Phi, nghiêng đầu nhìn ánh mắt hắn. Có lẽ là vì ánh lửa, Đường Phi bỗng nhiên cảm thấy mắt Phượng Thần Anh không chứa đựng mê hoặc âm lãnh cùng ngoan lệ, mà là ấm áp cùng nhu tình.

“Đường Phi, ngươi nói có người đang chờ ngươi cho nên phải đi về tìm hắn. Nhưng ngươi có biết hay không, nếu ngươi đi rồi, nơi này cũng sẽ có người chờ đợi ngươi?”

Đường Phi trong lòng chấn động, đối với gương mặt ưu thương của Phượng Thần Anh, hắn thế nhưng nói không ra lời......

Phương Hoa Lâu, Nhã Lan gian.

Đường Phi mặc một áo khoác màu đen thật dày,bưng một chén trà nóng ngẩn người.

“Nhưng ngươi có biết hay không, nếu ngươi đi rồi, nơi này cũng sẽ có người chờ đợi ngươi?”

“Đường Phi?!” Hà Tịch ngồi ở bên phải hắn lo lắng kêu một tiếng.

Đường Phi cả kinh, mờ mịt quay đầu hỏi Hà Tịch: “Làm sao vậy ?” Trong lòng lại âm thầm thoá mạ chính mình, như thế nào lại nghĩ tới câu nói kia của Phượng Thần Anh?

Hà Tịch cười khổ lắc đầu, nói: “Điện hạ muốn cùng ngươi nói chuyện.” Hắn hôm nay hẹn Đường Phi ra, sau liền đem thân phận chân thật của Tần Nghịnói cho hắn, kỳ quái là Đường Phi một chút nghi vấn cũng không có, nhiều nhất chỉ kinh ngạc một lát rồi lập tức khôi phục bộ dángbình thường.

“Thật có lỗi.” Đường Phi ngẩng đầu đối Tần Nghị cườixin lỗi.

Tần Nghị phe phẩy cẩm phiến, cười khẽ lắc lắc đầu nói: “Không có gì, bổn vương chỉ là muốn ủy thác Đường công tử giúp bổn vương làm một việc. Bởi vì bổn vương thân phận đặc thù, cho nên không tiện ra mặt, chuyện này là Hà Tịch hỗ trợ thay thế bổn vương.”

Đường Phi quay đầu nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, sau đó nói: “Không biết thái tử gặp phiền toái gì?”

“Kỳ thật cũng không phải đại sự.” Tần Nghị ngượng ngùng cười cười, sau đó vuốt đầu nhỏ của Thuần Vu Quyết đang ở một bên ăn mì, vẻ mặt sủng nịch nói: “Là bổn vương có một cây thượng cổ bảo kiếm, bị tiểu gia hỏa này đánh đố thua cuộc, để cho tặc nhâncuỗng đi.”

“Thiết!” Thuần Vu Quyết hất đầu ra, mắt trắng dã nhìn Tần Nghị liếc một cái, cúi đầu tiếp tục ăn mì.

“Tuy nói không phải đại sự, nhưng kiếm này là tiên hoàng ngự ban cho bổn vương, chẳng may bị người khác biết được, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên bổn vương muốntrước khi sự tình còn chưa đại nháo mời ngươi hỗ trợ.”

“Nhưng mà,” Đường Phi khẽ nhíu mày: “Nếu chuyện này nháo đến công đường chẳng phải mọi người đều biết.”

“Cho nên, bổn vương muốn mượn tài năng củaĐường huynh, thuyết phục người nọ đem bảo kiếm trả về, dùng một món khác đến thay thế, thậm chí có thể đến thái tử phủ tùy ý chọn một món bảo vật vô giá!” Tần Nghị nói: “Đương nhiên, tiền thù lao của Đường công tử tự nhiên cũng không thể thiếu, ngươi xem, một ngàn lượng như thế nào?”

Một ngàn lượng?! Đường Phi thật sự là lắp bắp kinh hãi, chỉ vì một thanh kiếm hỏng? Đó chính là cả trăm ngàn! Huống chi Tần Nghị không muốn lên công đường, chỉ cần đi hòa giải, phí luật sư năm mươi vạn có hay không quá khoa trương? Như vậy khiến người khác không thể không hoài nghi động cơ của đối phương.

Đường Phi dùng ánh mắt dò hỏi nhìn Hà Tịch, Hà Tịch ngẩn ra, vội vàng nhỏ giọng ở bên tai Đường Phi nói: “Kiếm này là do tiên hoàng ngự ban, ý nghĩa của nó lớn hơn giá trị, cho nên điện hạ mới không tiếc đại giới như thế. Nếu chuyện điện hạ đánh mất bảo kiếm tiên hoàng ban cho bị các Vương gia khác biết, nhất định sẽ tạo ra một hồi phong ba.”

Nguyên lai là vậy...... Đường Phi hiểu rõ, bảo kiếm tiên hoàng ngự ban tượng trưng choquyền lực thái tử của Tần Nghị, cũng là một loại tượng trưnghoàng quyền, nếu như đánh mất, ngai vàng còn ngồi được hay không sẽ là một vấn đề.

“Thỉnh thái tử yên tâm, chuyện này Đường mỗ nhất định sẽ làm tốt. Như vậy, có thể thỉnh Thuần Vu tiểu huynh đệ kể lại những chuyện đã trải qua được không?” Đường Phi bỏ qua do dự liền đáp ứng, một ngàn lượng sức dụ hoặc thật quá lớn, có được một ngàn lượng này, hắn lập tức có thể đi tìm quốc sư giúp hắn rời đi thời cổ đại, trở lại thời hiện đại đi!

Thuần Vu Quyết đã ăn xong một chén hải sản, còn đang chuẩn bị ăn bát thịt bò thứ hai, ngẩng đầu nhìn nhìn Đường Phi, lại quay đầu nhìn nhìn Tần Nghịvẻ mặt cười đê tiện, hừ lạnh một tiếng, không để ý tới bọn họ. Sau đó tùy tay cầm lấy một lọ tương đổ vào trong bát, xong rồi nắm lên chiếc đũa tiếp tục ăn!

“Ai...... Đừng có ăn!” Tần Nghị vừa mới dứt lời, Thuần Vu Quyết mặt đã tràn đầy nước mắt, nuốt không được mà phun cũng không ra, mặt than nhất thời đỏ ửng!

“Kêu ngươi đừng ăn! Không thấy cái ngươi đổ là hạt tiêu sao!” Tần Nghị đau lòng rút chiếc đũa trong miệng Thuần Vu Quyết ra, hắn cho tới bây giờ cũng không thể dính một chút cay, lần này còn cắn luôn một ngụm hạt tiêu lớn, không cay chết mới là lạ!

“Ô......” Thuần Vu Quyết bị cay, đôi môiđỏ bừng, bộ mặt than kiên trì vạn năm không thay đổi nay lại nước mắt nước mũi giàn giụa.

Nhìn đến tình cảnh này, Đường Phi không biết vì sao trong lòng có chút kính nể, phải có định lực tài năng như thế nào mới mặt không đổi sắc a! [?]

“Đừng chịu đựng, uống nước uống nước!” Tần Nghịnâng bàn tay chụp lên ót hắn, bưng lên một ly nước trà đã hơi lạnh hướng miệng hắn uy một ngụm.

“Hô cáp! Hô cáp!” Thuần Vu Quyết một bên kêu một bên uống trà.

“Ách,” Hà Tịch ửng đỏ, nghiêm mặt ngượng ngùng nói với Đường Phi: “Làm cho Đường huynh chê cười, không bằng chúng ta ra bên ngoài đàm luận?”

“Hảo......”

Ở đại sảnh dưới lầu đặt một bàn, Hà Tịch cẩn thận đem chân tướng sự tình nói cho Đường Phi.

Mấy ngày hôm trước Phương Hoa Lâu đến đây một người ngoài, nhìn thấy Thuần Vu Quyết bộ dạng xinh đẹp liền tiến lên đùa giỡn vài câu, Thuần Vu Quyết vốn tính tình nóng nảy, liền rút trường kiếm sau lưng ra. Thanh trường kiếm kia chính là thượng cổ bảo kiếm thái tử điện hạ đưa cho!

Nghe đến đó Đường Phi sửng sốt, Tần Nghị đem bảo kiếm tiên hoàng ngự ban đưa cho Thuần Vu Quyết? Bất quá nhớ tới hai người bọn họ thường xuyên có chút động tácái muội, liền hiểu, bọn họ hẳn là quan hệ yêu đương đi?

Ngoại nhân kia tuy rằng ngả ngớn, nhưng võ công cũng không thấp! Hắn chẳng những coi trọng Thuần Vu Quyết, càng coi trọng bảo kiếmtrong tay hắn. Liền dùng ngôn ngữ khiêu khích Thuần Vu Quyết cùng hắn luận võ, nếu Thuần Vu Quyết thua liền cầm bảo kiếm trong tay đưa cho hắn. Thuần Vu Quyết không nói hai lời liền vọt lên, kết quả cũng đoán được. Lúc ấy Tần Nghịcùng Hà Tịch đến chậm một bước, đã bị ngoạinhân đó cầm bảo kiếm chạy mất. Sau lại Tần Nghị cho mật thám đi thăm dò, tra được chỗ người kia, mới biết được hắn nguyên lai là danh môn ngoại tộc, thế gia công tử, hơn nữa hắn một mực chắc chắn là Thuần Vu Quyết đáp ứng cùng mìnhluận võ rồi bại bởi hắn, dám chơi dám chịu. Lúc ấy Tần Nghị sợ làm tình hình phiền phức sẽ gây đại nháo, cho nên miễn cưỡng trước hết rời đi. Hà Tịch đầu tiên nghĩ kiện lên công đường, nhưng chân tướng của chuyện tình nhất định sẽ công khai thiên hạ. Vì vậy cân nhắc mãi bọn họ mới quyết định tìm Đường Phi đến hỗ trợ, đem Hà Tịch giả làm chủ nhân chân chính của bảo kiếm kia, nếu không thể đồng ý liền trực tiếp lên công đường nói chuyện!

“Nhưng mà, cho dù ngươi làm bộ là chủ nhânbảo kiếm, cũng có khả năng rất nhanh bị vạch trần a. Nếu bảo kiếm là do tiên hoàng ngự thưởng, ngườibiết đến khẳng định không ít.” Đường Phi đưa ra nghi vấn.

“Không, người biết đến sự tồn tại của bảo kiếm trong thiên hạ sẽ không vượt qua hai mươi, hơn nữa kẻ biết bảo kiếm là được ngự ban thì lại càng ít.” Hà Tịch nói: “Cho nên cho dù ta nói bảo kiếm là của ta, cóngườihoài nghi cũng tìm không ra sơ hở. Bất quá ngườibiết đến vẫn là có, vì vậy trước khi bị vạch trần phải mau chóng giải quyết chuyện này.”

“Kỳ thật, các ngươi phái một ít người võ công cao cường đi trộm về không phải được sao? Làm gì muốn tìm ta?” Đường Phi nhìn Hà Tịch nói.

Bởi vì ta muốn giúp ngươi, nhưng lại không thể trực tiếp giúp, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Hà Tịch thầm nghĩ, ngoài miệng lại nói: “Để người ta đi trộm về không phải trực tiếp nói cho bọn họ là chúng ta làm sao? Đến lúc đó cũng giống như lên công đường, lại còn đem thái tử liên lụy vào,sự tình sẽ càng phức tạp.” Lúc ấy hắn còn muốn để thái tử giúp Đường Phi kiếm nhiều sinh ýmột chút, ai biết chưa qua vài ngày liền xảy ra chuyện như vậy. Có điều cũng tốt, một lần khiến cho Đường Phi kiếm đủ tiền.

“Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào, người kia ở nơi nào? Sớm một chút mang ta đi tìm hắn, đem sự tình giải quyết miễn cho đêm dài lắm mộng.” Đường Phi kỳ thật còn có một tư tâmkhác, chính là muốn bảo hộ Hà Tịch. Nếu Tần Nghị rơi đài, Hà Tịch kết cục sẽ như thế nào, Đường Phi dùng ngón chân cũng có thể dự đoán được !

“Không vội, hơn nữa hiện tại tiểu Quyết bộ dáng thế kia, cũng không thích hợp tới cửa tìm người a.” Hà Tịch nói. Đường Phi lại nghĩ đến bộ dáng Thuần Vu Quyết vừa rồi, nhịn không được nở nụ cười, Hà Tịch hiển nhiên cũng nghĩ tới một màn đó, cũng lắc đầu nở nụ cười.

Đứng ở trên lầu ba, dựa vào lan can, Yến Tự một bên cắn hạt dưa, một bên chú ý Đường Phi cùng Hà Tịch, trong mắt lóe tinh quang, không biết đang tính kế gì.

Phượng Tê Các.

Vô Tướng quỳ một gối xuống trước mặt Phượng Thần Anh, đem chuyện Tần Nghị bị mất bảo kiếm tiên hoàng ngự ban,cùngviệc Đường Phi tiếp nhận ủy thác của Tần Nghị, toàn bộchi tiết bẩm báo cho hắn.

“Một ngàn lượng?” Phượng Thần Anh ánh mắt híp lại dừng ở Vô Tướng.

“Dạ.” Vô Tướngdùng cặp mắt duy nhất nhìn Phượng Thần Anh, phúc ngữ hồi đáp.

“Nếu Tần Nghị đã làm mất bảo kiếm, bổn tọa sẽ càng khiến cho nó hoàn toàn bị hủy đi!” Phượng Thần Anh dắt khóe miệng cười lạnh: “Cho thủ hạ tới chỗ người kia, đem bảo kiếm trộm ra. Tần Nghị càng không muốn làm cho chuyện này công khai, bổn tọa lại càng muốn giúp hắn tìm phiền toái!” Tần Nghị dám duỗi tay đến chuyện của hắn, thì không thể trách hắn đánh vỡ thế cân bằng hiện tại!

“Dạ !” Vô Tướng lĩnh mệnh bước ra.

Phượng Thần Anh ánh mắt đông lạnh, Đường Phi a Đường Phi, bổn tọa sao lại cho ngươi thỏa nguyện nhanh như vậy?

Ngày hôm sau, Đường Phi ở Phương Hoa Lâu cùng Hà Tịch và Thuần Vu Quyết gặp mặt, trực tiếp đi đến biệt viện ở Miên Cẩm của vị thế gia công tử kia. Tần Nghị không tiện lộ diện, cho nên không theo tới, ở thái tử phủ đợi tin tức.

Trực tiếp gõ cửa nói ý đồ đến, hạ nhânliền dẫn bọn họ đến phòng tiếp khách, châm trà bảo bọn họ chờ.

Đợi một lúc lâu, chợt nghe đến ngoài cửa có một giọng nam trong sáng nói: “Ta còn tưởng là ai? Nguyên lai là tiểu mỹ nhânnày!”

Ba người theo tiếng nhìn lại, Đường Phi lắp bắp kinh hãi, người này chính là nam tử khinh bạc cướp đi bảo kiếm, ăn chơi trác táng sao? Khí chất lại quá phú quý đi?!

Người tới dáng người cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, một thân hoàng bào mùa đông càng tôn vinh khí chất quý tộc, giơ tay nhấc chân vừa tao nhã lại vừa thập phần khí thế, vừa thấy hắn liền biết là kẻ có địa vị cao, quen ra lệnh người khác.

Khí chất người này, tuyệt nhiên không kém hơn thái tử Tần Nghị! Còn có khí thếcủa hắn, thậm chí có thể so sánh với Phượng Thần Anh!

” Ngươi chính là vị -- công tử kia?” Đường Phi hỏi.

Phó công tử nhãn tình sáng lên, ở trên người Đường Phiđảo qua một vòng, nói: “Vị công tử này thật sự là trời sinh một thân phong lưu cốt cách! Bình thường hẳn là lừa không ít nữ nhân đàng hoàng đi ?”

“Phó công tử, mời ngươi nói chuyện tôn trọng!” Hà Tịch cau mày quát, hắn vẫn không rõ ràng lắm Phó công tửnày từ đâu mà đến, mật thám thái tử phủ chỉ có thể tra được hắn thuộc tầng lớp quý tộc ở phương Nam.

Đường Phi lôi kéo Hà Tịch, sau đó đối Phó công tử cười: “Ngươi nhầm rồi, ta chưa bao giờ lừa gạt phụ nữđàng hoàng, ta chỉ tìm nam nhân.”

Phó công tử sửng sốt, hiển nhiên không đoán được Đường Phi trả lời như vậy!

“Ha ha ha ha! Hảo, hảo! Vị công tử này thật sự rất thú vị! Nói đi, các ngươi hôm nay đến có chuyện gì ?”

“Người ngay không làm việc mờ ám, chúng ta tới để lấy về bảo kiếmcủa Thuần Vu Quyết.”

Đường Phi nóitrắng ra: “Huống hồ bảo kiếm vốn không phải của Thuần Vu công tử, mà là của vị Hà công tử này, bảo kiếm gia truyền.”

“Hừ,” Phó công tử cười lạnh một tiếng, nói: “Nguyên lai các ngươi là muốn lấy lại bảo kiếm. Ta đã nói rồi, kiếm này thắng chính là thuộc về ta, muốn trở về? Nằm mơ đi !”

“Ngươi nói kiếm này là do ngươi thắng?”

“Không sai! Ban ngày thời điểmluận võ,Phương Hoa Lâucó rất nhiều người đều thấy, các ngươi muốn chối cũng không được! Cho dù các ngươi muốn, hừ, chúng ta lên công đường gặp mặt!” Phó công tửkhẩu khí cao ngạo nói.

“Hảo, nếu là như thế, vậy ngươi có thể đem tình hình luận võ lúc ấy thuật lại một lần không?” Đường Phi hỏi.

“Có thể,” Phó công tử nghĩ nghĩ, liền nói: “Ta cùng với ngươi luận võ, nếu ngươi thua bảo kiếm liền thuộc về sở hữu của ta, nếu ta thua, khối bảo ngọc trên người liền cho ngươi !”

“Là như vậy sao......” Đường Phi lẩm bẩm, bỗng nhiên cười, nói: “Vậy còn vị Thuần Vu công tử này? Hắn đã nói cái gì?”

“Ách......” Phó công tử chau mày nghĩ nghĩ, mới nói: “Hắn lúc ấy, chưa nói cái gì cả......”

“Ngươi xác định hắn thật sự cái gì cũng chưa nói?”

“Đương nhiên xác định!”

“Nếu vậy thì đúng rồi, lúc ấy hắn cái gì cũng chưa nói, như thế nào đáp ứng ngươi tỷ thí? Cho nên cái gọi là luận võ, căn bản chỉ mình ngươi đơn phương tình nguyện, còn thừa dịp ngườita tuổi còn nhỏ đánh không lại, ngươi liền đoạt lấy bảo kiếm bỏ chạy.” Đường Phi dắt khóe miệng khinh miệt cười: “Hảo cho một thế gia công tử, lại thích đi khi dễ một nam hài!”

“Ngươi ! Ngươi !” Phó công tửtức giận nói không được: “Hắn lúc ấy cái gì cũng không có nói, nhưng mà hắn đã rút kiếm ra! Cái này đại biểu cho việc ứng chiến! Hắn đây là cam chịu, ngươi có hiểu hay không ? !”

“Huýt, rút kiếm liền đại biểu cho việc ứng chiến? Không nói lời nào liền đại biểu cho cam chịu ?” Đường Phi cười lạnh: “Xin hỏi Phó công tử, nếu có một nam tử khinh bạc ngươi, ngươi sẽ như thế nào ?”

Phó công tử sửng sốt, không rõ hắn tại sao bỗng nhiên chuyển đề tài, theo bản năng hồi đáp: “Đương nhiên là không nói hai lời, xông lên chém chết hắn!”

“Nga, nếu vậy thì đúng rồi ?” Đường Phi buông tay: “Lúc ấy Phó công tử đã khinh bạc Thuần Vu công tử đi? Ngươi không cần chống chế, chuyện này rất nhiều người đều thấy được. Cho nên nói, lúc ấy hắn không nói hai lời rút kiếm không phải bởi vì khiêu khích của ngươi mà ứng chiến, mà bởi vì ngươi khinh bạc hắn, cho nên không nói hai lời rút kiếm muốn chém chết ngươi! Nhưng ngươi thì chẳng những khinh bạc một hài tử, còn đoạt đi bảo kiếm của người ta, sau còn già mồm át lẽ phải, khi dễ tiểu hài tử cái gì cũng không hiểu!” Đường Phi dắt khóe miệng, hơi hơi gục đầu xuống, nheo mắt, khóe mắt tạo thành một góc bốn mươi lăm độ, khinh bỉ nói: “Phó công tử, da mặt của ngươi dầy đến nổi chỉ sợ cả chuôi thanh bảo kiếm này cũng nhét không vào đi thôi?”

“Ngươi ! Ngươi !” Phó công tử ở mùa đông khắc nghiệt, khí bốc lên đỉnh đầu đều muốn biến thành hơi nước! Hắn sống hai mươi sáu năm, chưa từng có người dám đối hắn bất kính như thế! Không, phải nói là đại nghịch bất đạo! Phó công tửtay nắm bảo kiếm bởi vì phẫn nộ mà run run, nếu không bởi vì...... nếu không bởi vì...... Hắn nhất định sẽ đem Đường Phi này phanh thây vạn đoạn!

“Đi, đem bảo kiếm lấy về, sau này đừng cho người khác thêm phiền toái.” Đường Phi đẩy đẩy tiểu tử mặt than Thuần Vu Quyếtvẫn đang trầm mặc. Thuần Vu Quyết nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, trong mắt thế nhưng lại dẫn theo sùng kính!

Đi từng bước một đến trước mặt Phó công tửđã sắp nổi điên, Phó công tử hung hăng trừng mắt nhìn Thuần Vu Quyết một cái -- xú tiểu tử ngươi đừng đắc ý! Sau đó đem bảo kiếm trả về cho hắn.

Đưa lưng về phía Đường Phi cùng Hà Tịch, Thuần Vu Quyết bỗng nhiên đối Phó công tửkhẽ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, khẩu hình đối hắn nói: “Ngươi xứng đáng !” Sau đó tiêu sái xoay người, lại khôi phục bộ mặt than trước sau như một, giống như nghịch ngợm đáng yêu vừa rồi của hắn chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Phó công tử dùng lực nhẫn nại lớn nhất mới không có trước mặt mọi người thu thập Thuần Vu Quyết, nghiêm mặt nói: “Các ngươi đã lấy lại thanh kiếm, mau mau cút đi, đừng làm cho trẫm...... Ân khụ khụ,” Phó công tử mạnh mẽ dừng, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi mình! “Bản công tử không muốn tái kiến các ngươi!” Nói xong liền nổi giận đùng đùng xoay người ly khai phòng khách.

Đường Phi cùng Hà Tịch nhìn nhau cười, mang theo Thuần Vu Quyết ly khai.

Trong thư phòng.

Phó công tử -- nga không, phải nói là hoàng đế Lang Hiên quốc Phó Tử Lưu, gắt gao bóp cổTần Nghị, quát: “Ngươi xú tiểu tử này! Trẫm lớn như vậy chưa từng bị uất ức giống như hôm nay vậy! Đều là ngươi làm hại! Trẫm kiếp trước ăn ở thất đức mới gặp phải một biểu đệ như ngươi!”

“Biểu ca...... Dừng tay dừng tay!” Tần Nhan thống khổ giãy dụa: “Biểu tẩu, cứu, cứu mạng a......”

Một nữ tử mặc một thân tử y chân thành đi tới, dung mạo của nàng chính là bốn chữ “quốc sắc thiên hương” cũng không đủ để hình dung được nửa phần, nếu nhìn kỹ chút nữa, sẽ thấy nàng cùng Thuần Vu Quyết có năm phần tương tự! Nhìn thấy hai người bọn họ như hài tử đùa giỡn, nữ tử liền nhẹ giọng cười nói: “Tử Lưu, đừng náo loạn.”

“Anh nhi!” Phó Tử Lưuvội vàng buông ra Tần Nghị, vẻ mặt ủy khuất đi về phía Thuần Vu Anh, khóc kể: “Ngươi cũng không biết, hắn cùngQuyết nhi liên hợp lại khi dễ ta!”

“Tốt lắm.” Thuần Vu Anh vỗ vỗ Phó Tử Lưu an ủi lấy lệ, sau đó đối Tần Nghị nói: “Rất hiếm có biểu đệ chịu chiếu cố Quyết nhi, hắn còn nhỏ, còn thỉnh biểu đệ chiếu cố nhiều hơn.” Phó Tử LưucùngThuần Vu Anh bí mật đến Hoàng Diệp chính là tới thăm Thuần Vu Quyết, ai biết vừa mới đến đã bị Tần Nghị nhờ diễn một tuồng kịchnhư vậy.

“Biểu tẩu khách khí, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Quyết nhi.” Tần Nghị vỗ ngực cam đoan.

“Đúng rồi, lần này vì sao phải tìm Tử Lưu diễn màn kịch này? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?” Thuần Vu Anh hỏi.

“Cũng không có gì, cùng lắm thì, chính là muốn giúp người trong lòngHà Tịch, hắn là nam sủng của Phượng Thần Anh, cần bạc để rời đi Phượng Thần Anh.” Tần Nghị chỉnh quần áo bị Phó Tử Lưu lộng loạn nói.

“Chính là Đường Phi vừa rồi đi? Nghe nói hắn rất được Phượng Thần Anh tín nhiệm, như thế nào, ngươi không tính mượn sức hắn? Nói không chừng Phượng Thần Anh sẽ bởi vì Đường Phi kia đứng về phía ngươi.” Phó Tử Lưu trêu chọc nói, Đường Phi kia khuôn mặt anh tuấn dương cương, dáng người cao ngất, nhưng thật ra không có nửa phần khí chấtnam sủng.

“Thôi đi, Phượng Thần Anh là loại người nào ta còn không rõ ràng sao? Cũng chỉ có đối với Ngũ đệ hắn mới lộ ra nửa phần chân tâm. Đường Phi đó coi như cũng là mộtdiệu nhân, còn là người trong lòngHà Tịch, có thể cứu thì liền cứu.” Tần Nghịmàn kịch này cũng chỉ có Thuần Vu Quyết biết, không nói cho Hà Tịch, sợ hắn miên man suy nghĩ, cảm thấy nợ mình một cái nhân tình.

“Còn có, ngươi muốn xem hí bao lâu nữa? Nghe nói hảo đại ca Tần Phiềncủa ngươi đã bắt đầu có động tĩnh.” Phó Tử Lưu nói.

“Còn không phải bởi vì Ngũ đệ đại hôn, cùngcon gái một của Chân đại tướng quânlàm đám hỏi, hừ hừ, hắn sợ là đã nhịn không được đi?” Tần Nghị nhàm chán cầm một quân cờ đen trên bàn cờ đùa giỡn, phụ hoàng a phụ hoàng, ngươi đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ thật sự muốn cho Ngũ đệ có chỗ dựa an toàn, sau đó thay thế chính mình làm thái tử sao? Tần Nghị mặt mày mỉm cười, nhưng không ai nhìn ra tâm tư của hắn.

Phó Tử Lưu thở dài, ôm hoàng hậu của mình đến hậu viện ngắm mai vàng. Tối hôm qua có hắc y nhân đột kích, chính là muốn trộm đi bảo kiếm kia, bị người của hắn hai ba chiêu liền giải quyết, thi thể ném đến con sông ngoài thành. Bất quá chuyện này hắn không cần phải nói cho Tần Nghị, hắn tin tưởng lấy sự thông minh của Tần Nghị,không có chuyện nhìn không ra bên người hắn có quân cờdo người khác an bài. Dù sao biểu đệ hắn có rất nhiều tâm kế, hắn chưa bao giờ phải lo lắng, hơn nữa cho dù thật sự có chuyện, không phải đã có một cái Lang Hiênto như vậy hỗ trợ sao?

Phượng Tê Các.

Cầm mật báo trong tay, Phượng Thần Anh ánh mắt âm ngoan, tươi cười có chút dữ tợn. Hảo cho một Tần Nghị, hảo cho một Phó công tử!

------------------

## 29. Chương 29: Gợn Sóng…

Thượng Tinh Lâu.

Thiên Tinh cầm một phong thư viết dày đặc chữ, ngồi ở trên bồ đoàn buồn rầu. Phượng Thần Anh muốn hắn chuẩn bị tốt, bởi vì Đường Phi đã kiếm đủ một ngàn lượng,mấy ngày tới nhất định sẽ tìm đến hắn, muốn hắn hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc! Cái gì kêu là theo kế hoạch làm việc á?! Phượng Thần Anh khi nào thì định cho hắn một cái kế hoạch thiếu đạo đức như vậy?! Bảo hắn ở trước mặt Đường Phi giả bộ làm một pháp sư hồ lộng một hồi, sau đó nói đã thất bại?! Thời điểm lần đó Phượng Thần Anh tìm đến hắn lừa Đường Phi, chỉ nói muốn biết rõ ràng thân phận đối phương, còn có muốn đem người lưu lại, cũng không nói muốn hắngiả thần giả quỷ! Hơn nữa, nếu như bị Đường Phi nhìn ra, hắn kỳ thật căn bản không hiểu bất luận pháp thuật gì, còn có nếu chuyện Phương Lâm mệnh đã sớm tẫn, thân thể Đường Phi đã sớm thối rữađều để cho Đường Phi biết được thì...... Thiên Tinh nhớ tới dáng vóc cao lớn cùng khẩu khí uy hiếp của Đường Phi lần đầu gặp hắn, toàn thân đều run lên, đây không phải muốn mạng của hắn sao, hắn thế nhưng một chút võ công cũng không biết a ! ! !

Ô ô ô ô...... Thiên Tinh yên lặng chảy nước mắt, cầm thư trong tay vo thành một cục, sau đó để trên nến đỏ đốt sạch. Phượng Thần Anh thối tha, nếu không phải gia còn nợ tiền ngươi mới sẽ không theo ngươi thông đồng làm bậy đâu! Ô ô ô ô, sư huynh, ngươi đi du lịch đã nửa năm, như thế nào còn chưa trở về đi! Ngươi nếu không về, gia nhất định sẽ chết a! !

Phượng Tê Các, Tố Tâm viện.

Trước mắt là một đámthỏi bạc lóe ra ánh sáng lạnh, còn có ngân phiếumột ngàn lượng, tổng cộng là một ngàn sáu trăm ba mươi lượng. Một ngàn lượng ngân phiếu là thù lao Tần Nghị cho hắn, tiền còn lại đều là lúc trước lên công đường kiếm được.

Đường Phi đem một ngàn lượng ngân phiếu xếp gọn thu vào trong lòng, xuất ra một cái rương nhỏ, đem từng thỏi bạc xếp chỉnh tề rồi lấy khănphủ lên, cuối cùng đem rương nhỏ bỏ vào ngăn tủ bình thường đựng đồ lặt vặt, cái này coi như lưu lại cho Phượng Thần Anh làm phí ăn ở cùng đồ dùng đi.

Cửa phòng đóng chặt bỗng nhiên bị người mở ra, một trận hơi thở băng tuyết hỗn loạn tiến vào, Đường Phi như là không có cảm giác, tiếp tục làm chuyện của mình.

“Cạch” một tiếng, cửa bị đóng lại nhẹ nhàng. Phượng Thần Anh chậm rãi đi đến phía sauĐường Phi, vươn hai tay nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưnghắn.

Phượng Thần Anh mới từ trong tuyết đi tới, cả người đều là lạnh như băng, Đường Phi không khỏi rùng mình một cái.

Đường Phi cau mày khai mở tay hắn ra, đi đến một bên nhuyễn tháp, cầm lấy một kiện áo hồ cừu thật dày mấy hôm trước được đưa tới, ném qua cho hắn.

“Băng thiên tuyết địa cũng không biết mặc nhiều thêm quần áo.” Đường Phi mặt không chút thay đổi nói.

Phượng Thần Anh khóe miệng mỉm cười, đem áo hồ cừu mang theo hương vị của Đường Phi khoác ở trên người, toàn thân nhất thời ấm áp không ít.

“Lại đây.” Đường Phi ngồi ở bên cạnh thán lônói với Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh nghe lời đi đến bên người hắnnhanh chóng ngồi xuống, sau đó một bên nâng tay sưởi ấm, một bên nhìn Đường Phi cười. Kỳ thật lấy võ công tu vi của hắn căn bản không sợ hàn khí, chỉ là không biết vì cái gì nghe được Đường Phi cố ý lạnh lùng quan tâm, trong lòng liền vui vẻ khó hiểu, cho nên hắn cũng không giải thích .

“Xem đủ chưa?” Đường Phi có chút phiền não nghiêng đầu nói với Phượng Thần Anh.

“Chưa đủ.” Phượng Thần Anh bỗng nhiên cúi đầu để sát vào bên môi Đường Phi nói, ánh mắt thâm tình: “Cả đời cũng xem không đủ.”

Đường Phi sửng sốt, đúng là… trẻ con? Không hề quay đầu xem ánh mắt mê hoặc của Phượng Thần Anh, Đường Phi trầm mặc không nói.

“Đường Phi,” Nhìn thấy Đường Phi trốn tránh, Phượng Thần Anh cúi đầu thấp hơn một chút, hơi thở ấm áp phun ở bên taiĐường Phi: “Ngươi có thể lưu lại không? Ở lại bên cạnh ta......”

Đường Phi như trước trầm mặc, ánh mắt nhìn chằm chằm cục than bị lửa thiêu đỏ bừng, trong mắt phản chiếu ngọn lửa.

Đường Phi giật giật môi, vẫn là nói: “Phượng Thần Anh, kỳ thật ngươi cũng là mộtngười không tệ. Ta thừa nhận ngươi rất có mị lực, đêm hôm đó trừ bỏ nguyên nhân bị dược vật kích thích, ta cũng thật là bị ngươi hấp dẫn.” Đường Phi dừng một chút, khóe miệng cong một chút, trong mắt bởi vì có ngọn lửa màu đỏ nên mang theo chút ấm áp: “Nhưng mà, ta và ngươi không có khả năng ở cùng một chỗ, cả đời này của ta, cũng sẽ không, thuộc về ngươi......”

Phượng Thần Anh nhắm mắt lại, dùng cái trán để ở sườn mặt Đường Phi, nhẹ giọng nói: “Vậy ngươi, khi nào thì đi?”

“Ngày mai.” Đường Phi thản nhiên nói, cảm nhận được Phượng Thần Anh cả người cứng đờ, trong lòng cũng có chút không dễ chịu. Chỉ là hiện tại nếu không dứt tình, sẽ còn dây dưa tới bao giờ. Dù sao kí ứcmấy ngày này, hắn vĩnh viễn cũng không thể gạt bỏ, cũng vô pháp quên được Phượng Thần Anh......

“Phải không? Nguyên lai nhanh như vậy a......” Phượng Thần Anh dắt khóe miệng nở một chútnụ cười, dừng ở đường congcương nghịtrên sườn mặt Đường Phi: “Vốn đang nghĩ có thể cùng ngươi trả qua trọn một năm, hôn sự của Tần Nhan trùng vào tếtNguyên Tiêu, ta còn tính mang ngươi đi tới giúp vui......”

Đường Phi lẳng lặng nghe, bất tri bất giác dẫn theo chút vẻ u sầu khi sắp ly biệt. Chuyện ngày mai hắn phải đi không có nói cho Hà Tịch, không phải không muốn nói mà là không thể nói cho hắn. Ngày mai cùngPhương Lâmchân chính đổi trở lại, Hà Tịch có thể nhận thấy “Đường Phi” này cùng “Đường Phi” mà hắn đã quen biết khác nhau không? Hẳn là sẽ nhận thấy đi...... Chỉ là nên giải thíchnhư thế nào, lại không phải chuyện hắn phải quan tâm, hắn vốn không thuộc về nơi này.

“Đường Phi......” Phượng Thần Anh đem môi để ở vành tai hắn, vươn một bàn tay chế trụ mặthắn, thanh âm u uất: “Đường Phi...... Ta là thật sự thích ngươi...... thật sự nhớ ngươi, lưu lại được không......” Thanh âm rõ ràngnhư thế, đôi môi cực nóngnhư thế, ánh mắt thâm tìnhnhư thế, giờ này khắc này nói ra những lời như vậy, đến tột cùng là chân tình hay giả ý, chỉ sợ cảbản thân Phượng Thần Anh cũng không rõ ràng lắm đi?

Như bị bùa chú mê hoặc, Đường Phi không tự chủ được nghiêng đầu theo động tác của Phượng Thần Anh, mở miệng tiếp nhận nụ hôn củahắn. Đây không phải lần đầu bọn họ hôn môi, nhưng không giống những lần trước như dã thú cắn xé cường hôn, lần này hôn, chính là hết sức ôn nhu. Đôi môi như cánh hoa mềm mại, đầu lưỡilưu luyến, ánh mắt phản chiếu như có thể đem bóng dáng lẫn nhau ghi khắc ở trong lòng.

Ngoài cửa, tuyết trắng rơi xuống càng nhiều, khiến bầu trời đêm mờ mịt một mảnh, nhìn không thấy rõ con đường phía trước.

Hiền vương phủ.

Tần Nhan cầm mật báovừa đưa tới, sắc mặt âm trầm. Phượng Thần Anh lại đi tới viện của Phương Lâm, tháng này đã qua một nửa, hắn chỉ có ba buổi tối không ở Tố Tâm viện qua đêm. Từ sau khi Phượng Thần Anh đối với Phương Lâmcảm thấy hứng thú, đám công tử Đông việncùng thị cơ Nam viện cơ hồ trở thành vật bài trí! Hắn nguyên bản còn tưởng rằng lúc trước Phượng Thần Anh đối Phương Lâm hứng thú sẽ không vượt qua một tháng, mà Phương Lâmkia cũng tuyệt đối không có khả năng trong vòng một tháng không động tâm với Phượng Thần Anh, cho nên hắn vẫn thực yên tâm để cho Phượng Thần Anh tùy ý ngoạn. Nhưng mà kết quả thì sao? Kết quả là hắn đã đoán sai! Đã qua đi ba tháng! Tâm tư Phượng Thần Anh vẫn như cũ ở trên người Phương Lâm, mà Phương Lâmcũng không có đáp lại hắn bất luận cái gì!

Phương Lâmkia đến tột cùng là người do ai phái đi, thủ đoạn lại cao minh như thế! Lạt mềm buộc chặt sử đến xuất thần nhập hóa, đem Phượng Thần Anh đùa giỡn xoay vòng vòng! Hắn vẫn nghĩ đến cho dù chính mình thành thân, Phượng Thần Anh cũng vẫn như cũkhông xa không rời bản thân mình, hắn biết rõ tâm ý của Phượng Thần Anh đối với mình. Nhưng mà, Tần Nhan nắm chặt hai đấm, bởi vì Phương Lâmkia xuất hiện,tâm của Phượng Thần Anh đã không còn ở trên người hắn, cho dù hắn sắp thành hôn cũng không để ý! Không thể để chuyện này tiếp tục như vậy, Phượng Thần Anh là thuộc về hắn, ngôi vị hoàng đế cũng thuộc về hắn, hết thảy đều phải là của hắn, ai cũng không thể cướp đi! Một tháng sau hắn sẽ thành thân, hắn sẽ ở trong khoảng thời gian này, vãn hồi tâm của Phượng Thần Anh, sau đó...... Tần Nhan bỗng nhiên cười âm độc, sau đó hắn liền giúp Phượng Thần Anh thực hiện nguyện vọng đi, y không phải muốn cho Phương Lâmyêu thương mình,rồi làm cho hắn tuyệt vọng chết đi sao? Vậy để bản thân mình giúp hắn thực hiện nguyện vọng này!

Thái tử phủ.

Tần Nghị giống như đùa giỡn chọc phá con mèo nhỏ Thuần Vu Quyết, Thuần Vu Quyết vẫn trương ra bộ mặt than như cũ, xoay người không có nửa điểm muốn để ý tới hắn. Tần Nghị mất hứng bĩu môi, thật là, ngày hôm qua thời điểm nhìn thấy hắn cùng tỷ tỷ còn cười tươi như hoa.

“Hà Tịch, ngươi cho rằng, Đường Phi có thể dùng sao ?” Tần Nghị buông tha cho Thuần Vu Quyết, xoay người hỏi Hà Tịchđang vẻ mặt rầu rĩ không vui.

“A ?” Hà Tịch sửng sốt, hắn vừa rồi thất thần không có nghe Tần Nghị hỏi cái gì.

“Ai !” Tần Nghị bất đắc dĩ thở dài, một người cả ngày cũng không cấp cho hắn chút hoà nhã, một người cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện tình tình yêu yêu, bên người hắn như thế nào lại không có ai có thể khiến cho hắn hài lòng chứ?

“Ta là nói, ngươi cho rằng Đường Phi người này thế nào ? Có thể để chúng ta lợi dụng không?” Tần Nghị lập lại một lần.

Hà Tịch trước đối Tần Nghị cáo tội, sau đó mới đáp: “Đường Phi người này tuy rằng bình thường thoạt nhìn bất hảo vô tình, làm người cũng cường đại, làm việc không phân thị phi trắng đen, thậm chí có thể nói là không từ thủ đoạn.” Hà Tịch thẳng thắn nói: “Bất quá, nếu như hắn đã nhận ngươi là bằng hữu, liền nhất định sẽ không phản bội ngươi, thuộc hạ cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ là thuộc hạ vẫn cảm thấy, Đường Phi vẫn là một người thực ôn nhu, chỉ cần ngươi chân tâm đợi hắn, hắn nhất định sẽ không cô phụ ngươi......” Nói xong, Hà Tịch lại trầm mặc, lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Cho nên, hắn mới không nói cho mình khi nào thì đi, phải đi nơi nào, bọn họ còn có cơ hội gặp lại hay không. Từba ngày trước thái tử điện hạ đem tiền thù lao cho Đường Phi, vẫn chưa tái kiến qua hắn, bản thân cố ý đi Phương Hoa Lâu tìm kiếm thân ảnhhắn, đều không có tin tức.

“Cho nên, ý của ngươi là, Đường Phi người này có thể dùng được?” Tần Nghị mân mê khóe miệng cười nói, trong mắt lóe lên quang mangtính kế.

“Điện hạ, ngài đã quên? Đường Phi kiếm đủ bạc, đại khái không lâu sẽ ly khai...... Hơn nữa ngài cũng đáp ứng qua thuộc hạ, sẽ không kéo hắn liên lụy vào.” Hà Tịch mặt bình tĩnh thấp giọng nói.

“Ngốc Hà Tịch,” Tần Nghị nhìn chằm chằm Hà Tịch nói: “Ngươi cho rằng Phượng Thần Anh thật sự sẽ bỏ qua Đường Phi ?”

Hà Tịch chấn động, không dám tin nhìn về phía Tần Nghị, cái gì gọi là‘sẽ không thật sự buông tha Đường Phi’ ? Phượng Thần Anh hắn......

“Từ một khắc Phượng Thần Anh coi trọng Đường Phi kia, Đường Phi liền nhất định trốn không thoát tiết mục tranh đoạt này.” Tần Nghị thanh âm bình tĩnh đến gần như lạnh lùng, hoàn toàn không có làn điệu ôn nhu dĩ vãng. Chính là Thuần Vu Quyết cũng không tự kiềm chế được, nhìn về phía Tần Nghị: “Vô luận Phượng Thần Anh đối với Đường Phi đến tột cùng là thật tâm hay giả ý, hắn đều sống không được.” Bởi vì nếu Phượng Thần Anh đối với Đường Phi là thật tâm, cái này cũng khiến cho các thế lực nhìn trộm lực lượngtrong tay Phượng Thần Anh tìm được nhược điểm của hắn, Đường Phi sẽ trở thành mục tiêu cho đám Vương giatranh đoạt, cho nên hắn tuyệt đối không có kết cục tốt. Không cần phải nói, còn có một Tần Nhanluôn ái mộ Phượng Thần Anh, đến lúc đó hắn nhất định sẽ giết Đường Phi. Nếu, Phượng Thần Anh đối với Đường Phi là giả ý, cái này càng đơn giản, rõ ràng thuyết minh cho việc Đường Phi bất quá chỉ là một quân cờ trong tay hắn, cố ý làm cho hắn trở thành mục tiêu để chúng Vương tranh đoạt, sau đó giúp Tần Nhan đồng loạt dọn sạch chướng ngại, giống như bởi vì Đường Phi mà đại hoàng tử Tần Phiềngiấu đầu lòi đuôi, bởi vì sau chuyện kia, việcTần Phiềnở phía sau làm ăn hối lộ trái pháp luật, đã bị người nhất nhất liệt kê ra rồi bí mật đưa đến trong tayHoàng Thượng, Hoàng Thượng dưới cơn tức giận thiếu chút nữa tước đingôi vị của hắn! Bất quá, quân cờ Đường Phi cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, thật sự không cần phải đoán!

Đạo lý này Hà Tịch rõ ràng là không thể nghi ngờ, cho nên càng rõ ràng hắn lại càng muốn Đường Phi có thể thoát khỏi nơi này, chạy đi thật xa, vĩnh viễn không cần trở lại! Nhưng mà, nay điện hạ lại nói Đường Phi đã sớm nhập cuộc, Phượng Thần Anh căn bản sẽ không tha hắn!

“Hà Tịch, bổn vương biết tâm ý của ngươi đối với Đường Phi, cho nên mới nghĩ đem Đường Phi lôi về phía mình, ít nhất hắn đứng ở bên bổn vương còn có thể bảo đảm cho hắn không chết, thậm chí bổn vương sau khi đăng cơ còn có thể cho hắn một cái chức quan, cho ngươi có thể cùng hắn danh chính ngôn thuận ở một chỗ.” Tần Nghị ánh mắt trong suốt, nhìn không thấy nửa điểm giả dối.

Thuần Vu Quyết hừ lạnh một tiếng đứng lên đi ra ngoài, hắn không thích Tần Nghịnhư vậy, hắn đã sớm biết chân diện mục của Tần Nghịlà như thế nào. Bất quá có thể là thời điểm Tần Nghị đối mặt hắn, đã đeo mặt nạ rất lâu, thế cho nên, hắn cơ hồ dễ dàng đem một bộ mặt giả dối trở thành một bộ mặtchân thật. May mắn, bản thânđã kịp bừng tỉnh.

“Hảo hảo ngẫm lại lời bổn vương nói, ngươi cùng Đường Phi tình cảm tốt lắm, bổn vương cũng nhìn ra được Đường Phi thực để ý ngươi.” Tần Nghị ở thời điểm Thuần Vu Quyết rời đi thì cũng đứng lên, đi qua bên người Hà Tịch dừng cước bộ: “Ta nghĩ nếu như là ngươi, có thể nắm giữ hắnrất tốt.”

Hà Tịch bỗng dưng chấn động, Tần Nghịthì đã đuổi theo Thuần Vu Quyết đi ra ngoài.

Mục đích của điện hạ, phải chăng là muốn nhìn một chút địa vị của Đường Phi ở trong lòng Phượng Thần Anh sao? Kỳ thật điện hạ cũng thực kiêng kị cổ lực lượng thần bí phía sau Phượng Thần Anh đi? Hà Tịch nắm chặt hai đấm, từ trước kia hắn đã thống hận chính mình yếu đuối, chỉ có thể một lần lại một lần nhìn những người tối thân yêu ở trước mặt chết đi. Đến sau khi hắn gặp chủ nhân, luyện được một thân bản lĩnh, đầu nhập làm môn hạ của thái tử với danh nghĩa mưu thần, nhưng kết quả vẫn như cũ, không bảo hộ được người mà mình muốn bảo hộ!

Ngày hôm sau sáng sớm, Phượng Thần Anh cũng đã kêu hạ nhânchuẩn bị tốt xe ngựa tối thoải mái ở ngoài cửa sau, Đường Phi không quen ngồi xe ngựa, cho nên hắn chỉ có thể gọi người tận lực đem xe ngựa sửa thành thoải mái một chút.

Đường Phi cùng Phượng Thần Anh cùng nhau đi ra, Đường Phi mặc một thân hắc y, thậm chí ngay cả áo khoác che gió chống lạnh cũng đều là màu đen, so vớiPhượng Thần Anh mặc một thân áo hồ cừu lớn màu trắng, hình thành một liên minh đối lập. Phượng Thần Anh không khỏi cười nói: “Hai ta trônggiống như là Hắc vô thường và Bạch vô thường?” Đường Phi sau khi nghe được cũng không nhịn được bật cười, trong lúc nhất thời ly biệt vẻ u sầu giảm đi không ít.

Phượng Thần Anh giúp đỡ Đường Phi lên xe ngựa, bên trong xe ngựa sớm đã thả vài cái ấm lô còn đốt huân hươngthản nhiên, cho nên thùng xe ấm hương dào dạt, làm cho người ta thực thoải mái, trên chỗ ngồi cũng trải thảm thật dày.

Phượng Thần Anh đã phân phó xa phu dọc theo đường đi tận lực đánh xe chậm một chút, đừng xóc nảy. Nhưng cho dù đi chậm đến thế nào, đường cuối cùng vẫn phải hết, ở một thời điểm xe ngựa ngừng lại, đã thấy Thượng Tinh Lâu phía trước.

Phượng Thần Anh đem tầm mắt từ trên người Đường Phi thu hồi, điềm đạm cười nói: “Đã tới.”

“Ân.” Đường Phi thấp giọng đáp.

“Ta sẽ không tiễn ngươi, miễn cho việc nhịn không được trực tiếp đem ngươi đánh ngất xỉu mang về, sau đó đem ngươi nhốt bên cạnh ta cả đời.” Phượng Thần Anh nói giỡn nhìn Đường Phi.

Đường Phi cũng cười cười, sau đó trong khi Phượng Thần Anh còn đang kinh ngạc, cho hắn một cái ôm nhẹ nhàng.

“Cúi chào.” Đường Phi cũng không nói tái kiến, mà là nói một câu “cúi chào” Phượng Thần Anh nghe không hiểu, đó là một dạng lời nóicáo biệt, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng.

Phượng Thần Anh còn không kịp hỏi hắn “cúi chào” là ý tứgì, Đường Phi đã nhảy xuống xe ngựa, bên trong xe chỉ còn vương lại hơi thởĐường Phi.

---------------

## 30. Chương 30: Không Thể Thoát Được

“Ta đến đây.” Đường Phi bước vào Thượng Tinh Lâu, nói một câunhư vậy.

Thiên Tinh đang ngồi ở trên bồ đoàn đối diện với bức tượng của ba vị thiên tôn, nghe được lời Đường Phi cũng không lên tiếng, chỉ là nhắm mắt lại thắt lưng dựng thẳng suy nghĩ. Khuôn mặt thanh tú trang nghiêm túc mục, đạo bào rộng thùng thình khiến hắn có chút hương vịtiên phong đạo cốt.

“Đây là một ngàn lượng ngươi muốn.” Đường Phi cũng không để ý tới phản ứng của Thiên Tinh, trực tiếp từ trong lòng xuất ra một ngàn lượng kia đưa tới trước mặt hắn.

Thiên Tinh khóe miệng khẽ giật giật, nhưng không có mở to mắt, đợi cho trong lòng đếm đủ hai mươi con số,mới chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Đường Phi nói: “Bần đạo sớm biết Đường công tử sẽ tới, cho nên sớm chuẩn bị tốt tế đàn, công tử chỉ cần tới đây thắp ba nén hương, bần đạo liền dẫn tới trước tế đàn thực hiện.” Nói xong rất nhanh vươn tay phải kẹp lấy một ngàn lượng ngân phiếu, sau đó cũng cực nhanh đem ngân phiếu thu vào trong lòng mình. Thầm nghĩ: Cái gì sớm biết a, đó là do Phượng Thần Anh tối hôm qua đã thông tri tới, tế đàn ở lầu ba là hắn bố trí suốt một buổi tối! Bất quá Đường Phi này thật đúng là không đơn giản, ngắn ngủn ba tháng liền kiếm được một ngàn lượng! Ha ha, một ngàn lượng này thật đúng là dễ kiếm a !

Áp chếkích động không hiểutrong lòng, Thiên Tinhtrịnh trọng xuất ra ba cây nhangrất lớn đưa cho Đường Phi, thản nhiên nói: “Thỉnh Đường công tử đem này ba nén hương này đốt, sau đó cắm ở trên lư hương, cung phụng ba vị thiên tôn phù hộ ngài bình an.”

Đường Phi tiếp nhận đàn hương to đến có chút khoa trương, khóe miệng co rút, nhưng vẫn là không nói gì thêm, cầm chúng nó đưa đến ánh nến điểm hỏa, rồi cắm vào trên lư hương, cuối cùng còn thành tâm cấp ba vị thiên tôn ba lạy.

“Được rồi, Đường công tử mời theo bần đạo đến.” Thiên Tinh mang theo Đường Phi đến cầu thang phía sau lên trên, trực tiếp bỏ qua lò luyện đan ở lầu hai đi thẳng tới lầu ba.

Lầu ba như là một địa phương chuyên môn dù để Tế tự, phía trước phòng chính bài trí một hình tế đàn, phía trên tế đàn đặt một cái bệ điêu khắc tinh tế, trên cái bệ bày đồ cúng phụng, một bước tượng thiên thần hoa mỹ, xem ra tựa hồ so với tượng tam Thanh ở lầu một cao cấp hơn một chút. Tế đàn đã chuẩn bị tốt, đặt tam sinh tế phẩm, các loại điểm tâm cùng hoa quả tươi, ở một bên còn đặt mấy lá bùa màu vàng phía trên vẽ chú ngữ chu samàu đỏ, bên cạnh lá bùa là một cây kiếm gỗ đào thật dài, bên cạnh kiếm gỗ đào là vài loại tiền giấy. Còn có một chiếc giường nhỏđặt ở phía trướctế đàn.

Thiên Tinhđốt nénnhang, giống như đối với thiên tôn thăm viếng,rồi cắm vào trong lư hương. Sau đó nhắm mắt đứng ở trước mặt thiên tôn thành kính mặc niệm: Thiên tôn a thiên tôn, chuyện này thật sự không có nửa điểm liên quan đến đệ tử a, đều là Phượng Thần Anh cưỡng bức đệ tử làm, không phải đệ tử tự nguyện, cho nên thiên tôn nếu ngài muốn trừng phạt thì phải tìm Phượng Thần Anh đi!

Đường Phi đánh giá sương khói lượn lờ trên tế đàn, bởi vì chỉ có hai cây nến dài màu đỏ thẫm, cho nên ánh sáng bên trong có vẻ mờ nhạt, không chỉ không làm cho người khác có cảm giác tế đàn thánh khiết, mà ngược lại còn có chút quỷ dị.

Thiên Tinh thật sự có thể đem hắn đưa trở về sao? Đường Phi lo lắng nghĩ, bắt đầu có chút khẩn trương.

Trong lúc đang lo lắng khẩn trương hết sức, Thiên Tinh đã đi tới, đối hắn nói: “Công tử đừng khẩn trương, đợi lát nữa dựa theo lời bần đạo làm là được, sẽ không có việc gì.” Sau đó chỉ dẫn Đường Phi nằm xuống trên chiếc giường nhỏ chuẩn bị sẵn, ở bốn phía cắm đầy đủ đèn nến, cuối cùng ở đỉnh đầu hắn đặt một cái lư hương, dưới chân thả một cái dẫn hồn trụy.

Thiên Tinh vỗ vỗ tay, cầm lấy kiếm gỗ đào một phen cắp lấy lá bùa ở bên người Đường Phi vũ lộng một trận, trong miệng còn lẩm bẩm, Đường Phi một câu cũng chưa nghe hiểu, nhưng vẫn không dám cử động nằm ở trên giường, lại càng không dám lên tiếng hỏi Thiên Tinh, sợ nhiễu loạn hắn.

Thiên Tinh múa may ước chừng thời giannửa nén hương, mới dừng lại nói với Đường Phi: “Hết thảy đã sắp xếp xong, đợi bần đạo bắt đầu thực hiện, Đường công tử ý thức sẽ dần dần biến mất, bất quá ở trong mộng, ngươi sẽ nghe được thanh âm của bần đạo kêu ngươi, khi đó công tử trăm ngàn lần đừng quay đầu tìm ta, chỉ cần cứ đi theo bạch quang phía trước là được!”

“Chỉ cần đi theo bạch quang là ta có thể trở lại thế giới chính mình sao? Ngươi cam đoan ta nhất định có thể trở lại thân thể của mình? Nhưng ở bên kia, Phương Lâmkhông có ai giúpdẫn hồn, hắn như thế nào đi ra?” Đường Phi trong lòng tràn đầy nghi vấn, đồng thời cũng càng ngày càng khẩn trương, khẩn trương tới tay đã bắt đầu đổ mồ hôi .

“Công tử đừng hỏi nhiều, chỉ cần ngươi nghe theo ta là đủ, đến lúc đó linh hồn Phương Lâmtự nhiên bởi vì ngươi trở về mà tự động quay lại! Bần đạo thực hiện là lúc ngươi trăm ngàn lần phải chuyên tâm! Nếu không pháp thuật này sẽ thất bại!”

“Nhưng mà......” Đường Phi nghe đàn mùi nồng đậm của lư hương trên đỉnh đầu, ý thức dần dần có chút mơ hồ: “Nhưng mà ta......” Hắn còn có rất nhiều chuyện chưa hỏi, hắn muốn biết rõ ràng a......

Thiên Tinh thật cẩn thận cầm lấy kiếm gỗ đào đâm đâm cánh tayĐường Phi, Đường Phi không có phản ứng. Sau đó lại gia tăng độ mạnh yếu, Đường Phi vẫn là không có chút phản ứng, tâm của Thiên Tinh rốt cục cũng thả lỏng một chút. Sau đó bắt tay cất đi thanh kiếm, hai bàn tay nhanh chóng chộp lấy gà nướng trên bàn mà bắt đầu cắn(=,=”). Dù sao Đường Phi trúng phải hương mê quỷ quái này, trong nhất thời cũng sẽkhông tỉnh lại, nhưng sẽ nằm tốt một trận ác mộng!

Cắn xong gà nướngtrong tay, Thiên Tinh lại đối với đám tế phẩm còn lại hạ độc thủ(pó tay em quốc sư này, cơ mà dễ thương, ta thích =)) ).Một bên vừa ăn một bên vừa hô danh tự của Đường Phi, đợicho toàn bộ tế phẩm đều vào bụng của Thiên Tinh, thì đã gọi tên của Đường Phi được ba mươi lần, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm , Đường Phi hẳn là sắp tỉnh. Ăn no xong ợ một cái, Thiên Tinhđem hai tay dính đầy mỡ tùy ý chùi chùi vào đạo bào màu xám, sau đó đem đám ‘hài cốt’ của tế phẩmtoàn bộ giấu ở dưới bàn, dùng khăn trải bàn thật dài che lại, hoàn toàn nhìn không còn thấy!

Lại lấy nước chu sa màu đỏ ở trên khóe miệng trét trét, ở vạt áo màu trắng trước ngực quẹt quẹt, sau đó nắm lên cây kiếm gỗ vừa rồi bị hắn ném tại một bên, úp sấp xuống đất giả chết.

Đường Phi thật sự như lời của Thiên Tinh,sau khi mất đi ý thức liền giống như tiến vào trong mộng cảnh, chung quanh trắng xoá một mảnh, cái gì cũng không nhìn thấy. Ở bốn phía mờ mịt nhìn quanh, hắn căn bản nhìn khôngđược cửa ra ở nơi nào.

“Đường Phi...... Đường Phi......”

Có người gọi hắn! Đường Phi cả kinh, là Thiên Tinh! Hắn bắt đầu gọi mình! Nhưng mà bạch quang dẫn đường ở nơi nào? Hắn luôn luôn tìm kiếm, nhưng hoàn toàn tìm không ra ánh sáng dẫn lối, bởi vì nơi này căn bản chính là trắng xoá một mảnh a!

“Đường Phi......” Thiên Tinh thanh âm ở bốn phía vang vọng, Đường Phi tìm không thấy bất luận vật gì tồn tại. Muốn đi tìm thân ảnh của Thiên Tinh, nhưng cái gì cũng đều nhìn không tới. Dần dần, thanh âm Thiên Tinhlàm cho Đường Phi bắt đầu cảm thấy phiền toái, đừng hô: “Đường Phi......” Đừng hô!“Đường Phi......” Đừng hô!!!! Đường Phi rống lớn một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo ở bốn phía tìm đường đi ra ngoài, hắn bị nhốt ở trong này, hắn ra không được !

“Thả ta ra ngoài!” Đường Phi quát to: “Thiên Tinh, ngươi ở nơi nào! Nhanh lên mang ta rời đi nơi này! Ta muốn trở về!”

“Đường Phi...... Đường Phi......” Thiên Tinh căn bản không có nghe được lời Đường Phi, vẫn đang không thuận theo, không buông tha mà gọi danh tựĐường Phi.

“A! A! Câm mồm! Câm mồm!” Đường Phi đầu đau đến muốn nứt, cuộn mình lại, trước kia cũng là như vậy, người hắn gọi là “ma ma” đem hắn nhốt trong một căn phòngnhỏ tối đen, sau đó ở trên mộtlỗ nhỏ ở cửa, dùng một cái đèn pin cực mạnh đem ánh sáng chiếu nhập, không ngừng dùng thanh âm thâm trầm đáng sợ kêu to tên của hắn, nói nàng đến xem hắn, nàng xem hắn trốn tránh làm sao. Đây là ác mộng hắn thường thấy nhất, cũng là loại trừng phạt mà hắn sợ nhất. Ở trong không giannhỏ hẹp, vô luận hắn trốn như thế nào,ánh sáng cường đại đều đi theo hắn, vô luận hắn thét chói tai như thế nào,bịt lỗ tai như thế nào,thanh âm của “ma ma” vẫn như sét đánh xuyên thẳng vào màng tai hắn.

“Đừng kêu nữa! Đừng chiếu sáng ta! Tránh ra! Đều tránh ra!” Đường Phi thống khổ hò hét : “Ta sẽ không tiếp tục sợ ngươi! Sẽ không !”

“A !” Đường Phi kêu một tiếng sợ hãi, đồng thời cũng mạnh mẽ mở mắt, mồ hôi lạnh từ trên tránchảy xuống đến gối đầu. Kịch liệt thở hổn hển, Đường Phi thấy được những vật dị thườngquen thuộctrước mắt, nơi này là Thượng Tinh Lâu......

Đường Phi ngồi dậy, hoảng sợ nhìn bốn phía, tế đànquen thuộc, kiến trúcquen thuộc, nơi này, vẫn là Hoàng Diệp !

“Thiên Tinh......” pháp thuật thất bại, Đường Phi hai mắt trống rỗng, vẻ mặt tuyệt vọng, tìm kiếm kẻ kêu là Thiên Tinhnói có thể đưa hắn trở về kia, cuối cùng thấy hắn đang nằm ngất xỉuở bên cạnh tế đàn.

“Thiên Tinh!” Đường Phi chạy đến bên cạnhThiên Tinh, thời điểm đập vào mắt chính là gương mặt, khóe môi, quần áo...... tất cả đều là máu...... Lại một trận chóng mặt mãnh liệt kéo tới, Đường Phi lại mất đi ý thức.

Thiên Tinh một cỗ phiền não đứng dậy, vẻ mặt kỳ quái nhìn Đường Phi, hắn làm sao vậy? Như thế nào lại ngất đi? Chẳng lẽ dược hiệu còn chưa hết?

Nhanh chóng chạy xuống lâu đi kêu Phượng Thần Anhluôn luôn ở trên xe ngựa chờ đợi, Phượng Thần Anh nhìn đến trên miệng hắn đều là chu sa đỏ như máu, liếc trắng mắt thản nhiên nói: “Đường Phi sợ máu, thấy máu sẽ xỉu.” Nói xong liền tiến thẳng lên lầu, đem Đường Phi thật cẩn thận ôm về xe ngựa, sau đó thu lại một ngàn lượng kia của Thiên Tinh,nghênh ngang rời đi.

Thiên Tinhtức giận ở phía sau xe chửi mắng chạy theo, đây là tiền hắn vất vả kiếm được, vì cái gì bị Phượng Thần Anh lấy đi a!!

Đuổi theo đuổi theo, nhìn đến một đạo thân ảnh quen thuộc đang đi về hướng Thượng Tinh Lâu, lại nhanh chóngthay đổi cước bộ chạytrở về, đợi tới gần người nọ mới thấy rõ, Thiên Tinh vẻ mặt kinh hỉ: “Sư huynh?! Ngươi rốt cục đã trở lại!” Nói xong liền dùng sức nhảy thẳng lên lưng nam tử cao lớn kia.

“Ai......” Cao lớn nam tử thấy vẻ mặt hắn đầy chu sa, bất đắc dĩ thở dài, bắt lấy tay hắn nói: “Ngươi lại gặp rắc rối? Ai, ngươi khi nào mới có thể thành thục một chút?”

“Hi ~” Thiên Tinhbám chặt cánh tay sư huynh,chết cũng không xuống, nghịch ngợm cười nói: “Chờ thời điểm ngươi biến thành một lão nhân, ta sẽ vừa chín tới!” Nói xong liền thay đổi một bộ dáng làm nũng nói: “Sư huynh, ta rất nhớ ngươi ~”

Nam tử cao lớn mặt tràn đầy tiếu ý: “Hảo hảo hảo, sư huynh cũng nhớ ngươi, có cái gì chúng ta trở về hãy nói đi.”

“Ân !” Thiên Tinh nhìn đến sư huynh nhà mình,sau liền đem chuyện Phượng Thần Anh đoạt của hắn một ngàn lượng quên đi sạch sẽ, vô cùng cao hứng dựa vào trên lưng sư huynh của hắn quay về Thượng Tinh Lâu.(ta ngửi thấy mùi đoạn tụ của hai sư huynh đệ nhà này a)

Phượng Thần Anh ôm lấy Đường Phi đã hôn mê, ôn nhu ở trên trán hắn hạ xuống liên tiếp các nụ hôn. Đường Phi, ngươi trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta.

Xe ngựa sa hoa ở trên lớp tuyết thật dày lưu lại hai đạo bánh xe rõ ràng uốn lượn, sắc trời sương mù mông lung, xem ra trận tuyết sáng sớm vừa mới dừng nay lại bắt đầu rơi.

Đường Phi sau khi tỉnh lại nhìn thấyđỉnh giường quen thuộc, dắt khóe miệng cười tự giễu, hắn cả ngày kêu Thiên Tinh là pháp sư, quả nhiên hắn thật là một ‘pháp sư’ a, đều là lừa đảo...... Pháp thuật thất bại, hắn còn ở nơi này, từ nay về sau hắn phải dùng thân thể người khác tiếp tục sống sao? Nhưng như vậy cùng người đã chết có cái gì khác nhau? Trong phòng có huân hương an thần, tất cả ánh nến đều đượcthắp sáng lên. Đường Phi quay đầu nhìn cửa sổ đã đóng chặt, xuyên thấu qua lớp giấy có thể thấy trời bên ngoài đã tối, mơ hồ có thanh âm “tốc tốc” của tuyết rơi.

Là Phượng Thần Anh đem hắn mang về đi? Đường Phi nghĩ, trừ bỏ hắn không có người khác.

Cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, lại bị nhẹ nhàng đóng lại, Đường Phi nhìn thấy Phượng Thần Anh cầm một bình rượu hướng hắn đi tới.

“Tỉnh?” Phượng Thần Anh ở bên giường ngồi xuống, hai tay ấm ápđặt trên hai má lạnh như băng của Đường Phi.“May mắn ta vẫn chưa có đi, ở lại trong xe ngựa chờ, nhìn thấyThiên Tinhói ra một thân đều là huyết,nghiêng ngả lảo đảo chạy đến cầu cứu, ta mới biết được nguyên lai là...... thất bại ......”

Đường Phi ánh mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh, sắc mặt chết lặng đến nhìn không ra bất luận cảm xúc gì.

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh nhẹ vỗ về đầu của hắn cùng hai gò má, môi ghé vào lỗ tai hắn thở ra: “Ta hiện tại không muốn lừa ngươi, ngươi không có rời đi khiến cho ta thật sự cao hứng, Thiên Tinh nói cho ta biết,nguyên nhânpháp thuật thất bại là do ngươi không thể chuyên tâm, ngươi biết không? Ngươi thiếu chút nữa đem mạng nhỏ của Thiên Tinh cũng kéo vào.” Phượng Thần Anh nói không muốn lừa Đường Phi, nhưng thực chất mỗi một câu đều là nói dối.

Không thể chuyên tâm? Đúng rồi, Đường Phi nhớ tới tại phiến ảo cảnh kia, hắn chưa làm theo lời nói của Thiên Tinh, mà lại nhớ tới chuyện tìnhtrước đây, chuyện mà hắn vẫn chưa dám đi đối mặt......

“Lần trước ta không vui, ngươi theo giúp ta uống rượu, lần này đến lượt ta cùng ngươi.” Phượng Thần Anh mở ra phong ấn trên rượu, nhất thời hương rượu thuần khiết tràn ngập ở trong không khí. Đây là “Hoàn Lương Mộng” của Phương Hoa Lâu, Phượng Thần Anh bảo Yến Tự đưa tới.

“Đường Phi, lưu lại đi, đây là thiên ý.” Phượng Thần Anh ách thanh dụ hoặc nói.

“Lưu lại?” Đường Phi nhìn rượu trong tay Phượng Thần Anh, giương lên khóe miệng cười lạnh, mắt tràn đầy tự giễu.“Nhưng nơi này không thuộc về ta, thậm chí cả thân thể này cũng không thuộc về ta, ở trong này thậm chí ngay cả vướng bận duy nhất ta cũng không có, như thế nào lưu lại? Hoặc nếu hiện tại ta cố gắng tự sát,có thể trở lại thế giới của mình cũng không biết chừng......”

“Không, từ ngày đầu tiên ngươi tới nơi này,Phương Lâmđã hoàn toàn tiêu thất, từ nay về sau thế gian này chỉ có một mình Đường Phi tồn tại.” Phượng Thần Anh nhẹ giọng nói: “Để cho ta trở thành vướng bận của ngươi,trói buộc của ngươi đi, vì ta mà tiếp tục sống sót ở thế giới này.” Phượng Thần Anh nhấp một ngụm rượu, sau đó cúi người, đem rượu trong miệng chuyền qua cho Đường Phi, ánh mắt thâm tình.

Đường Phi hô hấp nhẹ nhàng dần dần trở nên trầm trọng, trong mắt không còn quang mang dĩ vãng, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hắn đã hoàn toàn bị thế giới thuộc về hắn từ bỏ đi? Giống như mới trước đây, hắn bị thân sinh phụ thân vô tình vứt bỏ ở cửa cô nhi viện, cái loại sợ hãi tứ cố vô thân này lại kéo đến. Bởi vì hắn lúc trước làm việc không từ thủ đoạn, trợ Trụ vi ngược(thành ngữ lấy điển tích từ chuyện của Trụ vương thời nhà Thương), cho nên rốt cuộc đã bị báo ứng, lão thiên gia đem hắn để lạimột địa phương xa lạ như vậy, tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Bởi vì hắn giết hai người, cho nên hắn phải gặp quả báo, mà lần này, lão thiên gia đã hoàn toàn buông tha cho hắn, hắn rốt cuộc không trở về được......

Thân thủ gắt gao ôm lấy Phượng Thần Anh làm sâu sắc nụ hôn này, động tác vội vàng làm cho Phượng Thần Anh nháy mắt hiểu được ý tứ của Đường Phi. Khóe miệng giơ lên một độ cong không thể cong hơn, Phượng Thần Anh xả hạ xiêm yĐường Phi.

Khi một người cường thế lãnh khốc, ở thời điểm yếu ớt nhất chính làrất dễ dàng đối với một người quen thuộc thả lỏng phòng bị, đặc biệt khi người nàycòn đang ở trong thống khổ tuyệt vọng, cho hắn an ủi cùng ấm áp mà hắn cần nhất, liền giống như Đường Phi. Pháp thuật thất bại làm cho Đường Phi hoàn toàn suy sụp, ở thời điểm tối tuyệt vọng,Phượng Thần Anh xuất hiện, cho hắn ôm ấp, cho hắn an ủi. Vì vậy Đường Phi dễ dàng đối với Phượng Thần Anh buông lỏngtâm, thích khách thừa dịp đối phương suy yếu mà tiến vào, đó là chuyện thuận nước đẩy thuyền. Mà Đường Phi đang bất lực mê mang, cần phải làm cho chính mình đắm chìm ở trong dục vọng tối nguyên thủy, quên hết mọi thứ. Hắn cần dùng thống khổ trên thân thể cùng nhiệt độ cơ thể người khác cho hắn, để chứng minh bản thân vẫn còn sống, chứng minh bản thân cũng không bị thế giới này vứt bỏ.

Ở giờ này khắc này, hắn cam tâm tình nguyện nằm ở dưới thânPhượng Thần Anh, nhận lấy thống khổ cùng cực lạcPhượng Thần Anh cho hắn.

--------------------

Lời tác giả:về chuyện Đường Phi cứ vô cùng đơn giản như vậy mà bị ăn sạch, các tình yêu có ý kiến gì không? ^^

## 31. Chương 31: Rối Rắm?

Thừa vương phủ.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia!” Một người mặc trang phục tướng sĩ quỳ một gối xuống ở trước mặtTần Phiền.

“Lương phó tướng xin đứng lên!” Tần Phiền vội vàng tiến lên nâng hắndậy, vẻ mặt chân thành nói: “Lương phó tướng là mãnh tướng đắc lực của ngoại công, ấn bối phận Tần Phiền còn phải kêu ngài một tiếng bá bá, Tần Phiền nếu là chịu đại lễ như vậy, xuống dưới cửu tuyền bị ngoại công biết chỉ sợ sẽ trách tội!”

“Ha ha ha ! Thừa vương còn tuổi nhỏ đã hiền đức khiêm tốnnhư thế, nếu lão nguyên soái dưới suối vàng có biết nhất định cảm thấy vui mừng!” Lương phó tướng cao hứng vỗ vỗ bả vai Tần Phiền,sang sảng nói.

“Bá bá quá khen, bốn chữ ‘Hiền đức khiêm tốn’ này,tiểu chất thì không dám nhận, bốn chữ đó thế nhưng là phụ hoàng tự tay viết ngự ban cho Ngũ đệ.” Tần Phiền tươi cười có chút cô đơn, ghen ghét trong mắt như thế nào cũng không che dấu được.“Huống hồ bởi vì lá thư nặc danh lần trước, phụ hoàng đối với ta đã muốn......”

“Hừ !” Lương phó tướng hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: “Hoàng mao tiểu tử Tần Nhan này làm sao xứng với bốn chữ đó? Ta xem hắn xách giày cho Vương gia cũng chưa có tư cách! Nếu không phải Hoàng Thượng nhớ kỹ tình cũ với Nhu phi, đối hắn chiếu cố nhiều như vậy, tiểu tử hắn làm sao có ngày hôm nay?”

“Ai, Lương phó tướng, người đã xem rõ ràng như vậy? Phụ hoàng lão nhân gia tâm đã già mắt lại càng không rõ sáng tỏ, lại muốn ban hôn cho Ngũ đệ. Hơn nữa còn là con gái một của Chân tướng quân! Phụ hoàng không phải rõ ràng có ý đem quân quyền giao cho Ngũ đệ sao?” Tần Phiền vẻ mặt vô cùng đau đớn.

“Vương gia xin yên tâm,” Lương phó tướng lạnh lùng cười, vẻ mặt vốn đã hung dữ càng phát ra dữ tợn: “Thời điểm lão nguyên soái qua đời cũng đã nhắc nhở mạt tướng hảo hảo chiếu cố Vương gia, nương nương tuy rằng thân ở chốn thâm cung nhưng không lúc nào không quan tâm Vương gia. Chân Nhung tuy rằng tay cầm hơn phân nửa binh quyềnHoàng Diệp, nhưng hắn cũng đừng quên, một nửa còn lại tuy rằng phân tán ở trong taycác tướng lãnh, mà những tướng lãnh này năm xưa đều theo lão nguyên soái vào sinh ra tử, hảo huynh đệ nhiều năm! Vương gia gặp nạn, bọn họ sao có thể không giúp?”

“Nga? Nói như vậy, Lương phó tướng ngài nguyện ý trợ giúp ta một tay?” Tần Phiền trong mắt lóe ra hào quang hưng phấn, kích động hỏi.

“Đây là đương nhiên !” Lương phó tướng chắc chắn nói.

“Thật tốt quá, thật tốt quá!” Tần Phiền kích động nói, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, lại vẻ mặt lo lắng hỏi: “Nhưng Tần Nhan bên kia còn có một Phượng Thần Anh! Hắn đến tột cùng là hạng người nào chúng ta đều không rõ ràng, chỉ là biết trong tay hắn nắm giữ một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, cùng với vô số tài phú, thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng dùng lễ nhường hắn ba phần!”

“Điểm này Vương gia không cần lo lắng, mạt tướng tự có an bài.” Lương phó tướng đối Tần Phiền cười thần bí: “Kế hoạch của Vương gia là muốn trước ngày Tần Nhan đại hôn động thủ, nhưng mạt tướng lại cho rằng, ở ngay trong ngày đại hôn của Tần Nhan động thủ mới là tối thích hợp!”

“Nga ?” Tần Phiền nhìn Lương phó tướng, ý bảo hắn nói tiếp.

“Tần Nhan đại hôn, hơn nữa đối tượng kết thân còn là Chân gia, hôn lễ lớn như vậy đương thiên tham dự đều là nhân phẩm quan chức không thấp, mạt tướng nghe nói thậm chí Hoàng Thượng cũng đích thân tới dự. Chân Nhung là võ tướng, đến lúc đó chắc chắn cócác quan tướng thủ thành cũng tới. Hơn nữa,ngày vui mừng như vậy lại có thiên tử tọa trấn, Hiền vương phủ nhất định chỗcanh phòng cực kỳ nghiêm ngặt, những địa phương khác chắc chắn sẽ phòng thủ lơ là, bao gồm cả hoàng cung!” Lương phó tướng đè thấp thanh âm ở bên tai Tần Phiềnnói.

“Lương phó tướng ý tứ là?” Tần Phiền giống như có điểm hiểu lại giống như nghe không hiểu.

“Chúng ta có thể thừa dịp ở phía sau chiếm lĩnh các yếu điểm, khống chế thế lực khắp nơi của Chân gia, sau đó phái binh bao vây Phượng Tê Các, đem người bên trong giết sạch không chừa một tên, Phượng Thần Anh hôm đó nhất định đang tham dự hôn lễ, cho nên chờ hắn nhận thấy có chỗ không thích hợp, muốn cầu viện cũng không có khả năng. Mà mạt tướng suất lĩnh bộ hạ liên hợp cùng thân binh của Vương gia đi tới hoàng cung trực tiếp đoạt ngọc tỷ, đến lúc đó chúng ta đem toàn bộ phi tần nương nương trong hoàng cung làm con tin, cho dù Hoàng Thượng không muốn thoái vị cũng không được!” Lương phó tướng nói xong, cười đắc ý.

Tần Phiền sau khi nghe xong trong lòng một mảnh đại ngộ, liên tục khen ngợiLương phó tướng diệu kế, sau đó không kềm chế được cười ha hả, giống như thiên hạ đã nằm trong tay hắn !

Lúc này, cách ngày đại hôn của Tần Nhan còn có hơn một tháng.

Phượng Tê Các, Tố Tâm viện.

Phượng Thần Anh chậm rãi mở to mắt, bên ngoài sắc trời đã sáng, mà Đường Phi nằm ghé vào trong lòng hắn còn đang ngủ say.

Thỏa mãn ởsườn mặtĐường Phi hạ xuống một nụ hônmềm nhẹ, Phượng Thần Anh chống đầu thưởng thức dung nhan yên ổn khi ngủ của hắn. Tối hôm qua, thật sự là một đêmtuyệt vời, Phượng Thần Anh hồi vị (nhớ lại hương vị) mỉm cười, tuy rằng thời điểm vừa mới bắt đầu,Đường Phi thân vẫn đang ở trên, theo bản năng muốn tiến vào hắn, nhưng đến một lúc sau...... Phượng Thần Anh sờ sờ môi, thật sự là không thể tiếp tục nghĩ, nếu không sẽ lại hóa thân thành sắc lang! Tối hôm qua cùng Đường Phi điên loan đảo phượng, sau mới phát hiện hắn đã lộng thương Đường Phi, Đường Phi thế nhưng giống như không hề quan tâm, thậm chí hy vọng có thể nhận được thêm càng nhiều thống khổ, làm hại hắn không khống chế được động tác liền hơi thô bạo một chút. Bất quá sau nửa đêm giúp Đường Phi vệ sinh sạch sẽ,thoa dược tốt nhất cho hắn, hẳn là sẽ không có vấn đề quá lớn đi?

“Như thế nào, ngươi thực hồi vị?” Nguyên bản còn tưởng rằng Đường Phi đang ngủ say bỗng nhiên lên tiếng nói, ánh mắt vẫn chặt không có mở.

“A,” Phượng Thần Anh cúi đầu cười khẽ, đem môi kéo tới vành tai hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm, nói: “Hồi vị vô cùng.”

Đường Phi mở to mắt, thần sắc có chút lãnh: “Phượng Thần Anh, ta cảm thấy có chuyện tất yếu phải nói rõ ràngvới ngươi.”

Phượng Thần Anh sửng sốt, lập tức trên mặt cũng không còn ôn nhuvừa rồi, ít nhu tình trong mắt cũng bị một tia lạnh như băng thay thế: “Ngươi muốn nói cái gì?”

Đường Phi khởi động thân thể, thẳng tắp nhìn ánh mắt Phượng Thần Anh nói: “Tối hôm qua chúng ta chỉ là theo như nhu cầu, ngươi muốn hưởng một đêm hoan tình, ta muốn một chút ấm áp. Chúng ta, chỉ là lợi dụng lẫn nhau.”

“Ngươi nói lại lần nữa xem!” Phượng Thần Anh bỗng nhiên nâng tay nắm chặt cằm Đường Phi, trầm giọng quát. Cái gì gọi là theo như nhu cầu, lợi dụng lẫn nhau? !

“Ngươi không cần phải gấp gáp giơ tay giơ chân,” Đường Phi chụp lấy tay của Phượng Thần Anh: “Nếu ta nói không phải sự thật, ngươi làm gì phản ứng lớn như vậy ?”

Phượng Thần Anh dừng ở trên mặt hắn, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói: “Ngươi có phải từ đầu tới đuôi đều không tin tưởng ta thích ngươi.”

Lần này Đường Phi tránh được ánh mắtPhượng Thần Anh, cúi đầu nói: “Phượng Thần Anh, có lẽ ngươi không biết, có một số điểm ta và ngươi rất giống nhau. Tuy rằng ta không giống ngươi, có thể đối với mỗi một người đều lộ ra bộ dáng chứa đầy vẻ thâm tình, ta cùng người khác lên giường cũng không nói với bọn họ nửa câu tâm tình. Nhưng cái mà chúng ta đều giống nhau, chính là lãnh tình.” Cho dù đối với Trần Thần, hắn cũng là thương tổn chiếm đa số, thậm chí còn chưa nói qua với hắn nửa câu thâm tình. Đối với Phượng Thần Anh, cảm giác của hắn cũng phức tạp, có lẽ có một chút hảo cảm,nhưng hắn tuyệt đối không thể nói rõ là thích, tựa như những bạn giường của hắn trước kia giống nhau, nếu không có hảo cảm sao có thể lăn đến trên giường? Nhưng mà, cảm giác hiện tại giống như đối với bạn giường lại bất đồng, hắn không thể nói rõ. Đường Phi bản năng cảm thấy nguy hiểm, cho nên hắn không muốn cùng Phượng Thần Anh phát triển xa hơn.

Phượng Thần Anh lại là một trận trầm mặc, chỉ có ba tháng ở chung, Đường Phi cư nhiên có thể đem hắn xem thấu triệtnhư thế. Giờ khắc này, tâm tình của hắn cũng đồng dạng phức tạp, hắn chấp nhất cùng Đường Phinhư vậy, là do ngay từ đầu dục vọng chinh phục quấy phá, hay là dần dần thật sự bị hắn hấp dẫn? Hắn thật sự, không biết.

“Ngươi đem ta xem thực thấu triệt.” Phượng Thần Anh thấp giọng nói: “Nhưng ngươi có biết hay không, lãnh tình của ta là vì chưa cótình nhânnào đáng giá cho ta bỏ ra chân tình?” Phượng Thần Anh giương mắt nhìn Đường Phi, mắt phượng trong trẻo tựa hồ muốn đem tâm hắn nhìn thấu: “Mà ngươi, là người duy nhất có thể đáng giá cho ta động tình.”

Đường Phi nghe vậy chấn động, nhưng vẫn cúi đầu không đáp lại Phượng Thần Anh bất luận cái gì.

Phượng Thần Anh cúi đầu dùng trán mình đặt lên trán hắn, nhẹ giọng nói: “Đường Phi, ta trước kia cùng một người nói qua ngươi thực giống như một con nhím, người yêu thương ngươi nhất định sẽ bị thương tổn, thương tích đầy mình. Nhưng ta không ngại, những lời ngươi nói hôm nay, ta sẽ toàn bộ quên hết, ta không sợ ngươi làm bị thương ta, chỉ sợ ngươi ngay cả cơ hội để thương tổn ta cũng không chịu cho ta.”

Đường Phi nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài, để mặc cái trán hai người dính sát vào nhau. Lời nói của Phượng Thần Anh hắn không phải không tin, chỉ là hiện tại tâm rất rối loạn, rối loạntrước nay chưa từng có. Hắn không thể rửa sạch suy nghĩ của mình, càng không thể sửa sang cảm giáchiện tại của bản thân. Từ thời điểm ngày hôm qua pháp thuật thất bại, hắn đã là tịch mịch bất lực, hắn cần một người, có thể cho hắn ấm áp cùng an ủi. Mà người này, chính là người cùng hắn sinh hoạt hơn ba tháng, Phượng Thần Anh.

----------------

Đường Phi cùng Phượng Thần Anh từ sau ngày đó đã gần năm ngày không có gặp mặt. Phượng Thần Anh không có đi Tố Tâm viện tìm hắn, Đường Phi cũng cố ý xem nhẹ hắn. Hai người tâm tình phức tạp, cần một thời gian để yên lặng một chút.

Ưu nhi lo lắng nhìn Đường Phiôm ấm lô ngẩn người, mấy ngày nay hắn đều không có thần tháinhư xưa, có vẻ không khí trầm lặng, tựa như trên đời không còn chịu gì để vui. Là vì Các chủ sao? Các chủ đã năm ngày chưa ghé qua nơi này, đây là việc chưa từng có. Chẳng lẽ nói, Các chủ thật sự đã bắt đầu chán ghét công tử sao? Nghĩ đến đây, Ưu nhi cắn môi dưới, trong lòng tràn đầy hối hận, nếu lúc trước hắn dũng cảm một chút, có phải hay không có thể làm cho công tử thoát ly khỏi cạm bẫy Các chủ bày ra? Có lẽ tại buổi tối đi cứu công tử, nên đem hắn cứu hoàn toàn triệt để, cho hắn vĩnh viễn rời đi Phượng Tê Các, rời đi Các chủ! Hắn càng hận chính mình yếu đuối, vì cái gì không đem hết thảy sự tình Các chủ đã làm đều nói cho công tử?

“Khụ khụ.” Ngoài cửa viện truyền đến một trận ho khan, Ưu nhi phục hồi tinh thần lại, nhìn nhìn Đường Phi không hề phản ứng sau mới đi ra ngoài.

“Mặc Trúc?” Ưu nhi nghi hoặc nhìn Mặc Trúcbỗng nhiên tới chơi, như thế nào không nhìn thấy Các chủ?“Ngươi tới nơi này làm cái gì?”

“Còn có thể làm cái gì? Dĩ nhiên là đến truyền tin cho chủ tử cao ngạo kia của ngươi a!” Mặc Trúc tức giận đem thư tín dày đặc giao cho Ưu nhi: “Nếu không phải lão gia tự mình hạ lệnh, ta còn không đến đâu!” Hắn vẫn ghi hận Đường Phi lần đó đối hắn chọc ghẹo!

“Lão gia tự mình hạ lệnh?” Ưu nhi tiếp nhận thư nhìn nhìn, không có tên người gửi. Các chủ không phải đã chán ghét công tử sao? Như thế nào còn để cho Mặc Trúc tự mình truyền tin lại đây?“Lão gia còn nói cái gì không?”

“Lão gia nói, muốn ngươi hảo hảo chiếu cố chủ tửnhà ngươi, để cho hắn ăn được ngủ được, hắn muốn đi đâu cũng không cần cản hắn, ngươi chỉ cần âm thầm đi theo bảo hộ hắn là đủ.” Mặc Trúc tức giận truyền lời, hắn không hiểu được, bộ dáng cao lớn nhưPhương Lâm,dựa vào cái gì có thể được lão gia quan tâm cùng yêu thương như vậy? Công tử so với hắn xinh đẹp ôn nhu có hiểu biết hơn, quơ tay là được một bó to!

“Ta đã biết.” Ưu nhi cầm thư bình tĩnh trả lời, trong lòng lại kinh nghi bất định, Các chủ đến tột cùng muốn làm cái gì?

“Ta đi đây!” Mặc Trúc tùy ý phất phất tay ly khai. Ưu nhi cầm thư tín vào sân, đi đến bên người Đường Phi đem thư giao cho hắn.

“Đây là thư của ta?” Đường Phi khó hiểu hỏi, hắn ở trong này, ai cũng không nhận thức, sẽ có ai truyền tin cho hắn?

“Dạ, nhưng là Các chủ tự mình sai người đưa tới.” Ưu nhi đáp.

Đường Phi vẻ mặt suy nghĩ sâu xa mở ra phong thư, nhìn nội dung trong thư, sau đó tâmlạnh như băng vài ngày nay rốt cục cảm thấy một tia ấm áp. Là Hà Tịch, rất cẩn thận hỏi hắn xem khi nào thì rời đi, quan tâm hắn đồng thời cũng lo lắng cho hắn. Ngẩng đầu nhìn bầu trời màu xám xịt, hỏi Ưu nhi: “Hiện tại là giờ gì?”

“Hồi công tử, vừa qua khỏi buổi trưa.” Ưu nhi nhẹ giọng trả lời.

Như vậy, hắn hẳn là đang ở Phương Hoa Lâu đi?“Ta muốn ra ngoài một chút, ngươi không cần đi theo.” Đường Phi đem thư thu hảo, tùy tay lấy qua áo khoác một bên mặc ở trên người chuẩn bị đi.

“Nhưng mà công tử, xem sắc trời giống như sắp rơituyết, ngài......” Ưu nhi kích động ngăn trở Đường Phi.

“Không có việc gì, ta chỉ là ra ngoài một chút, gặp một bằng hữu đã lâu không gặp mà thôi. Nếu Phượng Thần Anh hỏi đến, ngươi cứ nói chi tiết.” Đường Phi chặn lời Ưu nhi, liền ly khai.

Đi bộ đến Phương Hoa Lâu, đôi giày da trâu của Đường Phi đã bị lớp tuyết đọng thật dày thấm ướt, may mắn lớp da trâu bên ngoài là cách thủy, tuy rằng chân lạnh khó chịu nhưng cũng không đến mức bị ướt.

Chính giữa đại sảnh lầu một Phương Hoa Lâu đang đặt một cái chậu than rất lớn, lửa bốc lên đỏ bừng, cho dù là cách một tầng da đồng cũng có thể cảm nhận được hừng hực nhiệt khí cực nóng. Đường Phi thân thể lạnh như băng nhất thời ấm áp không ít.

Một thị nữ mặc trang phục diễm lệ mùa đông cười duyên chạy tới, nói với Đường Phi: “Ta nhận ra ngươi, ngươi là Đường công tử !”

Đường Phi sửng sốt, cúi đầu nhìn nữ hài chỉ đứng tới ngực hắn, nhẹ nhàng cười,: “Ta cũng nhận ra ngươi.” Lần trước hắn mượn phòng bếp ở đây,chính là vị tiểu cô nương này dẫn đường.

“Đường công tử, ngươi muốn ngồi ở đại đường hay là trong phòng? Đại đường thì náo nhiệt, trong phòng thì tĩnh nhã, ngươi muốnngồi chỗ nào?” Tiểu thị nữ rất là xinh đẹp, tươi cười trên mặt giống như thái dương vào mùa đông, ấm áp lòng người.

“Ta......” Đường Phi vừa định nói ngồi ở đại đường là tốt rồi, chợt nghe đã có người hô: “Đường huynh !” Thanh âm quen thuộc tràn ngập kinh hỉ.

Đường Phi giương mắt nhìn lên, quả nhiên là Hà Tịch, vẻ mặt kinh hỉ đang nhìn hắn.

“Xem ra Đường công tử là muốn ngồi ở đại đường.” Tiểu thị nữ cười khẽ nói.

Đường Phi đối nàng cười cười, sau đó đi về hướng Hà Tịch.

Hai người cùng ngồi xuống, Hà Tịch rót cho hắn một tách trà nóng hầm hập, Đường Phi tiếp nhận cầm trong tay.

“Ngươi, mấy ngày nay khỏe không ?” Hà Tịch thấp giọng hỏi.

“Ân.” Đường Phi cười cười, nhưng không trả lời thẳng.

“Ta viết thưcho ngươi, nghĩ là nếu ngươi chưa có rời đi thì hẳn là sẽ đến.” Hà Tịch điềm đạm cười nói.

Đường Phi ngẩng đầu dừng ở Hà Tịch, diện mạo cùngTrần Thầnbảy phần tương tự, hoàn toàn bất đồng chính là tính cách, hắn lại luôn nhịn không được đem tình cảm cùng áy náy của mình với Trần Thầnxen lẫn vào. Chỉ là hôm nay vì cái gì trong lòng lại bình tĩnh như thế?

“Kỳ thật,” Đường Phi thản nhiên nói: “Kỳ thật sáu ngày trước ta cũng đã rời khỏi...... chỉ là tạo hóa trêu người, ta đi không được.”

Hà Tịch chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía Đường Phi. Hắn nói cái gì? Hắn đã từng rời đi? Nhưng lại đi không được?! Lời điện hạ nói, xem ra đều là sựthật, Phượng Thần Anh không có khả năng buông tha Đường Phi......

“Phải không? Kỳ thật ở nơi này sinh hoạt cũng tốt lắm, hơn nữa ta cũng luyến tiếc bằng hữu như ngươi.” Hà Tịch một bộ dáng lạnh nhạt nói, cho nên, hắn đây là muốn lợi dụng Đường Phi sao? Hắn đi theo bên người Phượng Thần Anh kết quả cuối cùng nhất định tránh không khỏi một chữ ‘chết’, nhưng nếu hắn có thể đi theo bên cạnh thái tử...... Lấy hiểu biết của mình đối với Tần Nghị, vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, chỉ cần là chuyện hắn đã đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, hắn có thể bảo đảm Đường Phi không chết!

Đường Phi cười nhẹ, không thèm nhắc lại.

Hai người ngồi ở trong trà quánấm áp, phẩm trà nói chuyện phiếm tiêu pha một chút thời gian buổi trưa.

Khi hai người chia tay, Đường Phi suy nghĩ, nguyên lai hắn đối với Hà Tịch, đã có thể thực bình thản ở chung. Đây không phải đại biểu cho tương laikhông lâu, hắn cũng có thể đem áy náy cùng tiếc nuối vớiTrần Thần vùi vào trong lòng, đến khi già đi, có nhớ tới cũng chỉlà phiền muộn thản nhiên?

Trời lại bắt đầu thổi tuyết, Đường Phi đem áo khoác cùng mũ đeo vào. Tới lúc về đếnPhượng Tê Các, áo khoác đã tích một tầng bông tuyếtmỏng manh.

Phượng Tê Các đại môn, một người thân ảnh cao lớn cầm một cây dù giấy dầu đứng đó, nhìn theo phương hướng Đường Phi vừa mới trở về.

“Phượng Thần Anh......” Đường Phi lẳng lặng đứng cách hắn không xa, trong miệng không khỏi nỉ non tên của hắn.

“Đã trở lại?” Phượng Thần Anh tiến lên, dù giấy không lớn cũng có thể giúp Đường Phi chặn bông tuyết. Dùng một bàn tay rảnh rỗi dắt Đường Phi, Phượng Thần Anh điềm đạm cười nói: “Tuyết rơi sợ ngươi không mang dù, vừa ra tới liền nhìn thấy ngươi đã trở lại.”

Phượng Thần Anh tay thực ấm, cùng ngoại mạo lạnh lùng của hắn hoàn toàn tương phản. Bỗng dưng Đường Phi trong lòng ấm áp, thản nhiên đáp: “Cám ơn.”

Tuyết càng rơi càng lớn, bóng dáng hai người cũng dần dần biến mất ở trong tuyết trắng.

## 32. Chương 32: Ngày Mồng Tám Tháng Chạp

Hôm nay đã là tám tháng chạp, nói cách khác tiết mồng tám tháng chạp hàng năm đã đến. Ngày mồng tám tháng chạp, rút gọn chính là tiết khánh tối trọng yếu trong tháng chạp, từng nhà đều vui chơi chuẩn bị nấu cháo, sau đó cả nhà ngồi vây quanh ở hỏa lò cùng nhau húp chén cháo nóng hổi,đàm thoại việc nhà, hoặc là thương lượng xem cửa ải cuối năm,trong nhà hẳn là mua thêm chút gì hay là ăn thêm chút gì.

Phượng Tê Cácluôn luôn an tĩnh,tựa hồ cũng so với ngày xưa náo nhiệt hơn một chút, mỗi người trên mặt đều lộ vẻ vui mừng tươi cười, nơi nơi đều trang trí hoa đăngxinh đẹp, bọn hạ nhântụm năm tụm ba cắn hạt dưa, ăn đồ ăn vặt nói chuyện phiếm, chờ đợi đám đại trù tỉ mỉ nấu xong món cháo mồng 8 tháng chạp(muốn biết ý nghĩa của món chào này thỉnh hỏi google thúc thúc)cùngcác món ăn mỹ vị. Phàm là tiết khánh, Phượng Thần Anh cũng không quá quản thúc bọn họ, để cho bọn họ thích ngoạn như thế nào thì cứ ngoạn như thế, có đôi khi tâm tình tốt cũng sẽ cùng bọn hạ nhânquậy phá một phen.

Diên phi viện, lại vẫn yên tĩnh giống như ngày xưa.

Vô Tướng quỳ một gối xuống ở trước mặtPhượng Thần Anh, không quên đem tình báo thu thập được báo cáo cho Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh một bộ dáng không yên lòng, khóe miệng dẫn ra một độ cong lạnh lùng, tỏ vẻ hắn đem tình báo của Vô Tướng đều nghe vào lỗ tai.

“Tần Phiền bất quá chỉ là thứ óc heo, không thể trở thành mối uy hiếp lớn, để cho ngườiphía dưới tiếp tục quan sát là được. Hiện tại nếu như dồn ép hắn, đại hôn của Tần Nhan làm gì còn trò hay được trình diễn để xem?” Phượng Thần Anh trong mắt tràn đầy tiếu ýtrào phúng: “Bổn tọa chỉ hy vọng ngày đó hắn không cần nhanh như vậy đã chơi xong,để cho càng nhiều người xem náo nhiệt thì tốt rồi.”

“Dạ!” Vô Tướng lĩnh mệnh, lại chần chờ hỏi: “Nếu vậy, Tần Nghị bên kia......”

Phượng Thần Anh giương mắt ở trên người Vô Tướng quét qua, tựa tiếu phi tiếu nói: “Bổn tọa như thế nào cảm thấy ngươi đối với Tần Nghị bên kia có vẻ để bụng? Chớ không phải bởi vì người nào đó......”

Phượng Thần Anh còn chưa nói xong, Vô Tướng liền nhanh chóng làm sáng tỏ: “Thuộc hạ không có nhị tâm, càng không có bất luận ý nghĩa nào muốn phản bội Các chủ! Thỉnh Các chủ tin tưởng thuộc hạ!”

“Tốt lắm tốt lắm,” Phượng Thần Anh không kiên nhẫn phất phất tay: “Bổn tọa chỉ là nói qua loa thôi, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Tần Nghị tính toán cái gì, bổn tọa trong lòng rõ ràng, nếu hắn muốn cho ‘Hà Tịch’ này tiếp cận Đường Phi, lợi dụng Đường Phi, thì cứ để mặc hắn. Chỉ cần hắn không thương tổn Đường Phi, bổn tọa sẽ cho hắn sống lâu thêm một hồi, ngươi chỉ cần bỏ chút tâm, chú ý nhất cử nhất động của hắn là được.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh !”

“Được rồi, hôm nay là ngày mồng tám tháng chạp, ngươi cũng sớm trở về đi.” Phượng Thần Anh đứng lên duỗi thẳng người, lẩm bẩm: “A ~ mệt mỏi một ngày, đi tìm Đường Phi giải lao đã......”

Vô Tướng trong mắt hiện lên một tia dao động, lập tức lĩnh mệnh rời khỏi.

Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn chằm chằm phương hướng Vô Tướng biến mất, ánh mắt ngoan lệ.

Phượng Thần Anh còn chưa ra khỏiđại viện che kín hoa đăng,đến Đông việntìm Đường Phithì đã bị Thiết Hoán ngăn cản.

“Làm sao vậy?” Phượng Thần Anh khó hiểu nhìn Thiết Hoán: “Có việc gấp? Nếu không vội thì đợi ta về rồi nói, ta muốn đi Tố Tâm viện.”

“Các chủ muốn đi tìm ‘Phương Lâm’ hiện tại chỉ sợ không được.” Thiết Hoán che ở trước mặt Phượng Thần Anh thản nhiên nói: “Hiền vương phái hạ nhân đến truyền tin, giờ Tuất ở Vương phủ xin đợi Các chủ đại giá, Vương gia tự thân chế biến thức ăn, cháo mồng 8 tháng chạp chờ đợi Các chủ đến.”

Tần Nhan? Phượng Thần Anh nghi hoặc, từ lần trước gặp mặt ở Phương Hoa Lâu, sau đó bọn họ đã hơn phân nửa tháng cũng chưa tái kiến. Cùng lúc là Tần Nhan muốn chuẩn bị hôn sự, bận rộn chân không chạm đất, cùng lúc là Phượng Thần Anh không muốn đi xem khuôn mặt vui mừng chuẩn bị làm tân lang của Tần Nhan, cho dù không còn thích hắn, cũng không làm được việc nhìn thấy hắn bởi vì một nữ nhân mà hạnh phúc dào dạt, vui vẻ ra mặt. Như thế nào hôm nay Tần Nhan lại muốn gặp mình?

“Từ chối hắn đi, ta từsớm vài ngày trước đã đáp ứng Đường...... Khụ khụ khụ, Phương Lâm đến ngày mồng tám tháng chạp sẽ đi hội chùa.” Phượng Thần Anh bỏ qua Thiết Hoán, thẳng hướng Đông viện đi đến, không quên dặn lại: “Các ngươi đêm nay không cần chờ bọn ta, nói cho chúng hạnhân, chỉ cần đừng đem Phượng Tê Các hủy đi,còn lại muốn quậy thế nào thì cứ quậy như vậy.” Lúc này, Phượng Thần Anh đã đi xa.

Thiết Hoán chau mày nhìn theo Phượng Thần Anh rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Các chủ cư nhiên vì một cái nam sủng từ chối yến hội của Vương gia? Các chủ có thể hay không quá mức sủng ái cùng tín nhiệm Phương Lâmnày?

Khi Phượng Thần Anh đến Tố Tâm viện, Đường Phi đang cầm một cái ấm lô, mặc áo khoác thật dày chờ hắn .

Nhìn đến Phượng Thần Anh hướng hắn đi tới, Đường Phi bất mãn trừng mắt nói: “Như thế nào bây giờ mới đến?”

“Ai ~” Phượng Thần Anh một bộ dáng đau khổ, lại ở trên vaiĐường Phi nói: “Sự tình nhiều lắm, lễ tết cũng không để cho người ta nghỉ ngơi!”

Đường Phi đẩy hắnra, liếc trắng mắt nói: “Nói với ta cũng vô dụng, ta không giúp được ngươi.”

Phượng Thần Anh hướng hắn cười cười, không có nói tiếp. Sau đó như là nghĩ tới cái gì, nâng tay vạch ra áo khoác nghiêm kín mà Đường Phi đang mặcliền nhìn thấy….phì một tiếng bật cười, quả nhiên!

Đường Phi buồn bực chụp khai tay hắn, hung tợn nói: “Như vậy tiện lợi hơn!” Từ khi vào đông, Đường Phi chưa từng có một ngày đem quần áo mặc đứng đắn, dù sao bên ngoài đều vận một kiện áo khoác hoặc áo hồ cừuthật dày, bên trong là cái dạng gì làm gì có ai nhìn tới?

“Ta xem ngươi là sợ phiền toái.” Phượng Thần Anh giơ tay giúp hắn đem quần áo mùa động bị hắn cột bừa, từ ngoài vào trong sửa sang lại một lần, sau đó cầm một cái đai lưng tinh mỹ giúp hắn thắt lại lên vòng eo thon nhỏ, như là đang tán thưởng tác phẩm của chính mình,cười nói: “Tốt lắm !”

Đường Phi mất tự nhiên kéo kéo đai lưngcó chút chật, nghiêm mặt than thở nói: “Thật không biết mặc tốt như vậy để làm gì, trở về không phải cuối cùng cũng thoát......”

Phượng Thần Anh đem bất mãn của Đường Phi nghe được rành mạch, buồn cười xoa xoa mái tóc dài rối tung của hắn –từ sau khi vào đông, Đường phi cũng không chịu đem một đầu tóc dài buộc lại, hắn nói xõa ra để giữ ấm!

“Đi thôi Đường công tửcủa ta, sắc trời không còn sớm, hội chùa đã sớm bắt đầu!” Phượng Thần Anh vươn tay lấy tiểu ấm lô tinh xảo trong tayĐường Phi, Đường Phi cũng không chịu buông tay, còn hỏi ngược lại: “Ngươi làm gì?”

“Đương nhiên là đem cất, ngươi đi dạo phố còn muốn cầm theo cái này?” Phượng Thần Anh mở tay hắn ra.

“Ta lạnh.” Đường Phi đương nhiên không buông tay.

Phượng Thần Anh nhíu mày, dùng một chút lực liền đem ấm lô đoạt lại,đưa cho Ưu nhiđang ngây ngốc đứng ở một bên, Ưu nhi luống cuống tay chân đón lấy.

“Có ta ở đây, sẽ không lạnh.” Phượng Thần Anh không nói hai lời liền nắm Đường Phi chạy lấy người, nghe nói hội chùa đêm nay so với trước kia rất vui vẻ,rất náo nhiệt, hắn cũng không muốn bởi vì không mang theo ấm lô mà trì hoãn những thứ tốt này nọ ở hội chùa.

Ưu nhi bi thương nhìn thân ảnh hai người vừa đi vừa đấu võ mồm, thẳng đến khi bọn họ đều đi xa, trên người đều đã lạnh thấu, mới ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên cao, đêm nay thời tiết tốt lắm a. Ưu nhi cười khổ, sau đó ôm ấm lô trở về căn phòng nhỏ lạnh lẽo của chính mình. Ngày mồng tám tháng chạp năm nay, vẫn chỉ là có một thân một mình......

Tiết mồng tám tháng chạp đối với hiện đại nhânnhư Đường Phi mà nói là thực xa lạ, thế kỷ hai mươi mốt, đại đa số người Trung Quốc trẻ tuổi đã không còn nhớ rõ ngày hội truyền thống như vậy, chỉ có một số ít địa phương còn có thể nhớ kỹ ngày hội này, năm này qua năm khác, thế hệ sau kế thừa di sản văn hóa cổ xưa của thế hệ trước.

Cho nên, không thể nghi ngờ hội chùa ngày mồng tám tháng chạp đối với Đường Phi mà nói, là rất mới mẻ.

Bình thường trên đường cái của Miên Cẩm cũng đã phồn hoa náo nhiệt, nhưng tối nay lại còn náo nhiệt hơn, lớp tuyết đọng thật dày đã bị dọn dẹp mở đường, chỉ có hai bên cùngvới nhữngcon hẻm nhỏ là còn tuyết đọng. Mỗi nhà mỗi hộ trên mái cong đều cột một tấm lụa màutinh mỹ, liên miên không dứt mà treo lên, cơ hồ đem toàn bộ nhà cửa trong Miên Cẩm thành cột dính hết lại vào nhau. Phía trước nhà còn mang theo đủ loại kiểu dáng hoa đăng, ánh sáng vàng camsoi vàotừng lớp tuyết trắng trên mặt đất, ánh lửa cùng tuyết quang cơ hồ đem Miên Cẩm thành chiếu rọi thành ban ngày.

Đường Phi từ khi bước vào ngã tư đường buôn bán náo nhiệt liền vẫn bị vây trong kinh ngạc, đi theo bên người Phượng Thần Anh,trợn to mắt nhìn Miên Cẩmthành rực rỡ hẳn lên, trong miệng sợ hãi cảm thán không thôi.

“Các ngươi nơi này,tiết mồng tám tháng chạp so với tết âm lịch của chúng ta bên kia còn muốn long trọng náo nhiệt hơn.” Đường Phi ngưỡng cao đầu bất khả tư nghị nhìn hoa đăngcơ hồ không có cái nào hình dạng, màu sắc giống nhau, không khỏi cảm thán vẫn là người cổ đại có trí tuệ cùng công nghệnhư vậy, nếu đổi làthế kỷ hai mươi mốtchính là nghìn kiểu dáng như một, lại còn không dễ nhìn !

“A,” Phượng Thần Anh cười khẽ: “Kỳ thật bởi vì nơi này là đô thành của Hoàng Diệp,cho nên tiết khánh gì cũng đều thực náo nhiệt, nếu là một số tiểu địa phương ở nông thôn,nhiều nhất chỉ là thỉnh một gánh hát tới biểu diễn hát xướng cùng hí kịch thôi.” Phượng Thần Anh nhìn khuôn mặt tươi cười kinh hỉ của Đường Phi,trong lòng cũng không rõ nguyên nhân mà cao hứng, từ sau ngày đó ở Thượng Tinh Lâu trở về, hắn vẫn chưa gặp qua Đường Phi tươi cười, suốt ngày nếu không phải cầm bản [ Hoàng Diệp luật ] thật dày ngẩn người, thì cũng là hai mắt trống rỗng nhìn về phía chân trờixa xôi.

Không khí trầm lặng, vô sự khả vui (không chuyện gì trên đời còn có thể vui). Phượng Thần Anh chỉ có thể nghĩ tám chữ như vậy hình dung Đường Phi. Lúc trước hắn vẫn rất muốn nhìn xem bộ dáng suy sụp của Đường Phi, tuy rằng Đường Phi cũng không phải suy sụp, chỉ là bộ dángchán đời, nhưng cũng đủ làm cho Phượng Thần Anh không gợi lên nổi một chút hưng phấn nào. Ngược lại, vẫn là biểu tình bất hảocùng lạnh lùng, cường thế lại ích kỷ của Đường Phi,mới càng làm cho hắn -- độngtâm. Một khắc kia, Phượng Thần Anh cảm thấy ý niệm trong đầu của mình muốn chỉnh cho Đường Phi suy sụp,thật sự rất nhàm chán.

“Kia cũng thực náo nhiệt a!” Đường Phi lạ lẫm nhìn một cái hoa đăngtạo hình tì hưu, đây là dùng để trừ tà?“Chỗ chúng ta những diễn viên hát hí khúcđã thiếu lại càng thêm thiếu, bình thường lễ tết nếu không phải ôm TV máy tính, thì là một mình ở ngã tư đường lạnh lẽo đi dạo phố, rất nhàm chán.”

TV máy tính? Đó là cái gì vậy? Phượng Thần Anh trong lòng nghi hoặc nhưng cũng không có hỏi Đường Phi, hắn không cần phải làm cho Đường Phi rối rắm nghĩ thế giới trước kia.

“Ai, đó là cái gì?” Đường Phi chỉ chỉ một tiểu sạp ở phía trước hỏi, nơi đó tản mát ra một loại mùi thanh điềm khoan thai bay vào mũi Đường Phi, làm cho Đường Phi còn chưa có ăn cơm chiều cảm thấy đói bụng.

“Ân?” Phượng Thần Anh theo Đường Phi ngón tay xem qua, không khỏi bật cười, Đường Phi trước kia đến tột cùng là như thế nào sống qua?“Cháo mồng 8 tháng chạp, ngươi chưa từng ăn sao?”

Đường Phi xoay quá yên lặng nhìn Phượng Thần Anhbật cười, mặt không chút thay đổi nói: “Đây là ngày mồng tám tháng chạpđầu tiên ta trải qua, trước kia cho tới bây giờ không chưa từng có.” Hơn nữa, hắn vẫn là đến phương Bắc học đại học, mới biết được quốc gia của mình còn có ngày hội truyền thống như vậy.

“Chậc chậc chậc,” Phượng Thần Anh vẻ mặt thương xót vuốt đầuĐường Phi, nói: “Hài tửđáng thương, đi, hôm nay ca ca ta mời ngươi uống một chén lớn!” Phượng Thần Anh thô vỗ tiền túibên hông, lôi kéo Đường Phi hướng tiểu sạp trước mặt đi đến.

Chủ nhântiểu sạp là một đôi lão phu phụ đã qua tuổi sáu mươi, vừa thấy bên trong đám người có hai kẻ dị thường chói mắt hướng bọn họ đi tới, lão bà bà liền nhanh chóng chào đón, kinh sợ gù lưng nói: “Hai vị khách quan, chúng ta nơi này địa phương nhỏ hẹp, đồ đạc cũng thô ráp, tới đây chỉ sợ làm mất thân phậncác ngươi, làm cho người khác chê cười đi......”

Phượng Thần Anh cười, hai tay nâng dậy lão bà bà, nhẹ giọng nói: “Bà bà lo lắngnhiều quá, chúng ta ăn cái gì đều là xem hương vị, không nhìn chỗ bán, huống hồ chúng ta cùng bà bà giống nhau,đều là tiểu dânphố phường, cái gì mà chú ý thân phận?” Đường Phi kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, nguyên lai hắn cũng biết kính lão? Hắn còn tưởng rằng Phượng Thần Anh người này,tính cách chính là trên trời dưới đất duy ngã độc tôn chứ, thật sự là không thể tưởng được hắn còn có một bộ mặt này.

Lão bà bà sống hơn nửa đời, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy một quý nhânkhiêm tốnbiết lễ nghĩanhư vậy, cảm động nói: “Phải phải, công tử nói đúng, hai vị công tử ngồi ở chỗ này đi, nơi này dựa vào bên trong một chút, sẽ không dễ dàng bị đi người đi đường ngang qua đụng đến.”

Đường Phi cùng Phượng Thần Anh theo lời ngồi ở vị tríbên trong, gọi hai chén cháo mồng 8 tháng chạp.

Có lẽ là lão bà bà cố ý dặn dò lão phu của mình, hai chén cháo nóng hổi hương khí bốn phía liền bưng lên, mặt khác còn có hai đĩa điểm tâm nhỏ. Hai loại điểm tâm này cũng thực kỳ lạ. Một đĩa chỉ dùng vài loại trái cây làm thành hình sư tử, dùng dâu cùng nho khô làm thânsư, nửa quả óc chó làm đầusư, quả anh đào làm chânsư, hạnh nhân ngọt dùng để làm đuôisư tử. Sau đó dùng đường dính hết chúng vào nhau, đặt ở trong bát cháo, giống như một con sư tử nhỏ. Còn có một đĩa là dùng hai miếng bánh đậu đỏ nhỏ tạo thành quả đào. Cả hai loại đều là điểm tâmtinh xảo, xem ra đã bỏ không ít tâm tư làm.

Đường Phi kinh ngạc nhìn lão bà bà, bọn họ không có kêu cái này a. Lão bà bà ngượng ngùng cười giải thích: “Đây là lão nhânnhà ta tặng cho nhóm hai ngươi, tuy rằng hình dạng không được như những đại trù tài nghệ chuyên môn làm, nhưng hương vị vẫn là tốt lắm.”

“Cám ơn.” Đường Phi cùng Phượng Thần Anh chân tâm nói lời cảm tạ.

Cái gọi là cháo mồng 8 tháng chạp, chính là dùng tám loại lương thực cùng dưa và trái cây mới thu hoạch được trong năm nấu thành, bình thường đều là bắp, gạo, đậu xanh, đậu đũa, đậu, lạc, táo tàu cùng các loại ngũ cốc khác.

Đường Phi cười cầm muỗng canh nhỏ múc một ngụm, thổi lạnh sau đưa vào trong miệng. Hương vị thanh điềm nhuyễn nhu, mượt mà, ngon ngoài ý muốn. Đường Phi tinh tế nhấm nháp, ánh mắt có chút thỏa mãnthản nhiên, bởi vì tuổi thơ trước đây, cho nên hắn so với bất luận kẻ nào cũng đều quý trọng thực phẩm, có thể ăn ngon với hắn mà nói, đã là một loại xa xỉ.

Nhìn đến trong mắt Đường Phi không che dấu được vui mừng, Phượng Thần Anh tâm tình tốt, cầm lấy chiếc đũa gắp một chân của “tiểu sư tử” đưa đến bên miệngĐường Phi: “Đến, nếm thử xem, hẳn là không tệ.”

Đường Phi dừng lại động tác húp cháo, nhìn nhìn Phượng Thần Anh mang theo “tiểu sư tử”, sau đó cầm lấy chiếc đũa tự mình gắp một cái bỏ vào trong miệng, vị rất thơm, dính đường trắng mà lại không ngọt gắt: “Quả thật không tệ.” Đường Phi thản nhiên đánh giá, sau đó cầm lấy thìa tiếp tục uống cháo. Cháo phải uống lúc nóng, để lạnh mất đi hương vị.

Phượng Thần Anh hậm hực đem “tiểu sư tử” vừa gắp đưa vào miệng của mình, lòng tràn đầy tiếc nuối -- thật sự là đáng tiếc!

Tiểu sạp sinh ý tốt lắm, đã sớm không còn chỗ ngồi, chỉ có thể đứng giữa đường mà ăn. Đường Phi cùng Phượng Thần Anh đã đem chúc cùng điểm tâm ăn xong, muốn gọi lão bà bà tính tiền lại phát hiện nàng đang vội vàng tiếp đón khách nhân, lão phu của nàng đang ở trong bếp nấu ăn, bận rộn khí thế ngất trời.

Phượng Thần Anh lấy ra một thỏi bạc đặt ở chỗ lão bà bà để nguyên liệu nấu ăn, rồi cùng Đường Phi ly khai.

Dọc theo đường đi tiếng rao hàng không ngừng, một quầy hàng nhỏ trước mặt đứng một đống người, Đường Phi chính là muốn vô giúp vui nhìn một cái cũng không được. Phượng Thần Anh cũng thực buồn bực, muốn mang Đường Phi cứng rắn chen vào lại sợ mất thân phân, vạn nhất bị ngườiquen biết nhìn thấy hắn chen chúc trong hội chùa sẽ rất mất mặt! Chẳng lẽ dùng nội lực đem mọi người đánh văng ra? Không nên không nên, đây đều là phổ thông dân chúngbình thường, nếu dùng nội lực quá trớn vạn nhất gây chết người sẽ không tốt lắm. Không phải hắn bỗng nhiên trở nên từ bi, mà là hắn không muốn đem hình tượng người tốt thật vất vả mới ở trước mặt Đường Phi dựng lên được,lại bị phá hỏng hoàn toàn!

Đường Phi kéo kéo áo khoácthật dày, cư nhiên bị đám người đông đúc xung quanh làm cho có chút nóng!

“Bên kia ít người!” Phượng Thần Anh bàn tay to ấm áp bỗng nhiên nắm lấy tay Đường Phi, lôi kéo hắn chạy về phía trước.

“Này đó là......” Đường Phi nhìn tiểu cô nươngđối diện.

Đây chỉ là một quầy hàngrất nhỏ, chỉ dùng một tấm vải thô trải trên mặt đất, phía trên bày mặt hàng ra bán. Chủ quán là một tiểu cô nương, nhìn đến Đường Phicao lớn anh tuấn, đỏ mặt rụt rè nói: “Đây là đậu đỏ...... dùng để trừ tà...... chỉ cần hai văn tiền......” Tiểu cô nương đánh bạo cầm lấy một dâythừng đậu đỏ đã xuyên lại với nhau, đưa cho Đường Phi.

Đường Phi tiếp nhận, phát hiện dây thừng này cư nhiên đều là dùng đậu đỏ xuyên thành, lại là một trận ngạc nhiên, đêm nay đi ra thật đúng là mở rộng nhãn giới!

Phượng Thần Anh lại bởi vì tiểu cô nươngnhìn Đường Phi mà đỏmặt, lòng tràn đầy hối hận, lẽ ra không nên dẫn hắn lại đây!

“Ta đây mua một cái.” Đường Phi từ túi tiền của mình xuất ra hai văn tiền đưa cho nàng, tiểu cô nương đỏ mặt tiếp nhận, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Tạ, cám ơn công tử......”

“Nhạ.” Đường Phi bắt tay đưa sợi dây cấp cho Phượng Thần Anh: “Ngươi vừa rồi mời ta ăn này nọ, đây xem như đáp lễ đi.”

Phượng Thần Anh có chút thụ sủng nhược kinh cầm dây thừng, Đường Phi, Đường Phi cư nhiên chủ động tặng đồ cho hắn?!

“Đi, chúng ta đến bên kia xem!” Phượng Thần Anh đưa dây thu vào trong lòng, cầm nhanh tay của Đường Phi hưng phấn chọn một mục tiêu tiếp tục tiến công!

Hiền vương phủ.

Tần Nhan phẫn nộ đem món ngon mỹ vị bản thân chuẩn bị suốt một ngày đều ném trên mặt đất. Hạ nhân hầu hạ ở một bên bị dọa liền nhanh chóng quỳ xuống, một bên thu thập đồ đạc một bên kinh hãi nghĩ: Vương gia luôn luôn tao nhã cư nhiên cũng có lúc phát giận ? !

“Cút! Đều cút xuống cho ta!” Tần Nhan cầmbình rượu trong tay hung hăng ném xuống đất, bình sứ yếu ớt nháy mắt bể thành nhiều miếng.

Bọn hạ nhân kinh hoảng chạy ra ngoài, chỉ còn lại Tần Nhan bởi vì giận dữ mà không ngừng kịch liệt thở dốc.

“Phương Lâm!” Tần Nhan cơ hồ là cắn răng nhớ kỹ hai chữ ‘Phương Lâm’, trong mắt lòng đố kị thiêu đốt hừng hực,ngoan độclàm cho người ta sợ hãi: “Bổn vương sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong!”

Mà bên kia Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, chính là đang xem hí kịch, một tiết mục bát tiên quá hải,náo nhiệt bất phàm!

---------------------

## 33. Chương 33: Tâm Rối Loạn

Đường Phi mông lung mở to mắt, trong phòng ánh sáng hôn ám không đoán đuợc thời gian, bất quá phỏng chừng hẳn là trước saumười một giờ đi. Ngày hôm qua thật sự chơi quá muộn, xem xongbiểu diễn tế tự truyền thống đều đã qua rạng sáng, trở lại Phượng Tê Các đã là sau nửa đêm .

Bên gối có tấm ngân phiếumột ngàn lượng, Phượng Thần Anh nói đó là Thiên Tinhtrả về cho hắn, bởi vì pháp thuật thất bại. Đường Phi tùy ý đem ngân phiếu nhét vào dướigối đầu, hiện tại với hắn mà nói, tiền tài đã không còn ý nghĩa......

Nhịn không được lại ngáp một cái, Đường Phi thoải mái cười, quả nhiên ra ngoài ngoạn một vòng mệt mỏi liền dễ dàng thiếp đi, ít nhất tối hôm qua hắn không có mất ngủ, hơn nữa cũng khônggặp ác mộng.

Đường Phi nhu nhu huyệt Thái Dươngtrướng đaubởi vì ngủ chưa đã, tối hôm qua, thật sự rất vui vẻ, làm cho tâm tình nặng nề của hắn mấy ngày qua được thư giải. Tuy rằng, thời điểm lễ hội xảy ra chút chuyện nhỏ ngoài ý muốn, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Kỳ thật đó cũng không hẳn là ngoài ý muốn, chỉ là một thuần thú sư (ngườihuấn luyện thú) biểu diễn thực phấn khích, roi thiếu chút nữa không cẩn thận đánh trúng vào hắn mà thôi, bởi vì sau chuyện lần đó bị người bắt cóc ngược đãi, hắn đối với roi này nọ đã có tâm lý sợ hãi, huống chi hắn còn dùng roi giết một người...... Phượng Thần Anh thiếu chút nữa liền cùngthuần thú sư kia động thủ, nghĩ đến bộ dạng phẫn nộ tối hôm qua của Phượng Thần Anh, Đường Phi bật cười, thật đúng là người tính tình nóng nảy. Bất quá điều làm cho Đường Phi kỳ quái là, Phượng Thần Anh lầm bầm lầu bầu nói một câu “Ngươi đụng đến người của ta, ta sẽbắt ngươi hoàn trả gấp ngàn lần”, những lời này là ý tứ gì,Đường Phi đến bây giờ vẫn chưa thể suy nghĩ cẩn thận.

Có lẽ là nghe được động tĩnh Đường Phi rời giường, Ưu nhi ở ngoài phòng đẩy cửa tiến vào, giúp Đường Phi bưng nước ấm rửa mặt.

Đường Phi lơ đãng nhìn thoáng qua ngoài phòng, lẳng lặng nói: “Lại có tuyết rơi?” Khó trách sắc trời giống như không thế nào hảo, bởi vì tối hôm qua thời tiết sáng sủa, hắn còn tưởng rằng hôm nay thời tiết hẳn là không tệchứ.

“Đúng vậy công tử, sáng sớm đã bắt đầu hạ.” Ưu nhi đem chậu than trong phòng thiêu vượng thêm một chút, lại cầm thêm một cái ấm lô hầu ở bên ngườiĐường Phi, đợi Đường Phi rửa mặt xong liền đem ấm lô độ ấm vừa vặn đưa cho hắn, sau đó ra ngoài bứng điểm tâm tới.

Đường Phi ôm tiểu ấm lô ngồi ở trước bàn tròn, hỏi: “Phượng Thần Anh đâu? Hắn hôm nay có lại đây hay không?”

“Lão gia sáng nay tới đây một lần, bất quá bởi vì công tử còn đang ngủ, nên lão gia chỉ mở cửa sổ nhìn ngài một cái rồi bước đi, còn phân phó Ưu nhi hảo hảo hầu hạ công tử.” Ưu nhi đem một đôi bát đũa đặt ở trước mặt Đường Phi, thần sắc tự nhiên giúp hắn múc một chén cháo.

“Phải không?” Đường Phi cầm một cái bánh bao nóng hầm hập cắn một ngụm, Phượng Thần Anh này có đôi khi cũng còn biết săn sóc. Khóe miệng không tự giác cong lên, Đường Phi quyết định ăn xong này nọ sẽ điDiên Phi viện tìm Phượng Thần Anh, cũng không thể luôn để hắn quan tâm mình, ngẫu nhiên bản thân cũng có thể chủ động đi quan tâm hắn.

Ưu nhi nhìn đến Đường Phi tươi cười, trong lòng đau đớn, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hầu hạ Đường Phi dùng cơm, không có đem tình cảmcủa mình biểu lộ ra chút nào.

Diên Phi viện.

Tần Nhan bưng bát trà vẫn không nhúc nhích, cũng không có nói chuyện, nhìn nơi nào đó trong thư phòng ngẩn người. Thật sự tối hôm qua Phượng Thần Anh không đến hẹn, hắn sáng sớm liền chạy tớiPhượng Tê Các, nguyên tưởng rằng Phượng Thần Anh sẽ giống như trước đây, đối hắn giải thích, nói cho hắn Phương Lâmkia chỉ là nhất thời cảm thấy hứng thú, người hắn chân chính muốn chỉ có mình mà thôi.

Nhưng mà, Tần Nhan đến đây đã bao lâu, Phượng Thần Anh an vị ở trước án thư cũng bận rộn bấy lâu, không giải thích, cho dù là nói một câu cũng không muốn nhiều lời với hắn. Tần Nhan tâm càng lạnh, Thần Anh thật sự đã không cần hắn sao?

Không phải, tuyệt đối không phải! Tần Nhan buông cái chén, đứng dậy đi từng bước một đến trước bànPhượng Thần Anh, dừng ở hắn nói: “Thần Anh, vì cái gì khôngcùng ta nói chuyện ?”

“Ân?” Phượng Thần Anh nghe được thanh âm Tần Nhan mới ngẩng đầu, nhìn đến đối phương biểu tình u ám liền sửng sốt, sau đó buông bút lôngtrong tay, đi đến trước mặt Tần Nhan nhẹ nhàng xoa hai máhắn, nói: “Ngươi làm sao? Mới vài ngày không thấy đã đem bản thân biến thành bộ dáng này.”

Tần Nhan trên mặt vui vẻ, cầm lấy tay Phượng Thần Anh kề sát thêm vào mặt mình nói: “Ta thành ra như vậy, chỉ vì ngươi không để ý tới ta ......”

“Như thế nào có thể?” Phượng Thần Anh cười nói: “Chỉ là gần đây nhiều sự tình bận rộn quá, không rảnh rỗi để đi tìm ngươi mà thôi, ngươi cũng biết, thân đại ca kia của ngươi tuy rằng không có đầu óc, nhưng cũng phải mất chút khí lực tính kế hắn. Ta sẽ không để cho hắn phá hư giấc mộngcủa ngươi, hết thảy chướng ngạingăn cản ngươi, ta đều không chút lưu luyến tận lực quét sạch!”

“Thật sự?” Tần Nhan có chút kích động: “Nếu, nếu...... Ta cảm thấy Phương Lâmkia chính là thứ uy hiếp thì sao? Ngươi có thể hay không cho ta tự tay giết hắn?”

Cái gì?! Phượng Thần Anh bỗng dưng thu hồi tay của mình, ánh mắt trong thoáng chốc liền lạnh như băng: “Ngươi muốn ta giết hắn?”

“Không, ý tứ của ta là nếu hắn uy hiếp đến ta......”

“Hắn sẽ không trở thành uy hiếp của ngươi.” Phượng Thần Anh chắc chắn nói, Tần Nhan không biết thân phậnĐường Phi, nhưng hắn biết rõ,

“Không.” Tần Nhan bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh, gằn từng chữ một: “Hắn đã trở thành uy hiếpcủa ta.”

Tần Nhan nâng tay cởi bỏ áo choàng của mình, Phượng Thần Anh chấn động.

“Từ khi ngươi vì hắn mà bắt đầucự tuyệt ta, hắn đã trở thành mối uy hiếp.” Tần Nhan một bên vừa nói một bên cởi xuống quần áo chính mình, đây là mục đích hôm nay hắn đến, đem bản thân hiến cho Phượng Thần Anh. Kỳ thật buổi tối ngày mồng tám tháng chạp, hắn đã có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ là Phượng Thần Anh vì Phương Lâmmà không đến phó ước. Khi kiện quần áo cuối cùng đều rơi xuống đất, Tần Nhan thân thể chậm rãi tiếp cận Phượng Thần Anh, hai tay đã khoác lên cổhắn, ngẩng đầu dán vàobên môi hắn nói: “Thần Anh, ta biết ngươi vẫn rất muốn ta. Hôm nay ta đem bản thân cho ngươi, chỉ cần ngươi rời đi Phương Lâm, ta vĩnh viễn đều thuộc về ngươi......”

Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn Tần Nhan, đây là người mà hắn chưa từng xem qua, giống như một Tần Nhan hoàn toàn xa lạ, khuôn mặtthanh nhã, vẻ mặtmị hoặc, ánh mắtmê ly. Phượng Thần Anh không có đẩy ra hắn, bởi vì Tần Nhan dạng này với hắn mà nói, là tràn ngập dụ hoặc.

Đường Phi miễn cưỡng nương theo một đường đầy tuyết đi đến Diên Phi viện, trừ lần đó bị thương ở chỗ này trụ qua hai ngày, đây là lần thứ hai hắn tiến vào chỗ ở của Phượng Thần Anh.

Mặc Trúc xa xa liền thấy Đường Phi đang đi tới, vội vàng chạy lại ngăn cản hắn, ngữ khí không tốt nói: “Phương Lâm công tử, ngài như thế nào rảnh tới chỗ này? Lão gia còn đang làm việc.”

Đường Phi buồn cười nhìn thiếu niên tuấn tú còn không đứng đến bả vai mình, hắn như thế nào cảm thấy Mặc Trúc mỗi lần nhìn thấy hắn liền tràn ngập địch ý? Sẽ không vì Phượng Thần Anh chứ?

“Ta có nói là tới tìm Phượng Thần Anh sao?” Đường Phi cúi đầu nhìn Mặc Trúc, vẻ mặt bỡn cợt.

“Ngươi !” Mặc Trúc thật không ngờ Đường Phi bỗng nhiên tới gần, mặt nhất thời đỏ bừng, khẩn trương đến nói chuyện cũng lắp bắp: “Ngươi, ngươi, ngươi không phải đến tìm Các chủ, thì đến tìm ai?!”

“A,” Đường Phi ngoạn ý trong lòng dâng lên, bỗng nhiên nắm chặt cằmMặc Trúc, thanh âm trầm thấp nói: “Ta tới tìm ngươi a......”

Cáp ? ! Mặc Trúc đầu giống “oành” một tiếng, toàn thân đều đỏ như con tôm luộc, tránh khỏi Đường Phi vội vàng lui về phía sauvài bước, dừng ở chân tường vẻ mặt đề phòng nhìn Đường Phi.

“Ha ha ha !” Đường Phi cao giọng cười to, đứa nhỏ ngoạn rất thú vị, so với Ưu nhi còn thú vị hơn !

Đường Phi cười không tiếp tục chọc Mặc Trúc, thu dù lại trực tiếp vào trong Diên Phi viện. Mặc Trúc đứng ở phía sau hắn, ánh mắt tối đen không rõ, Phương Lâmnày, thật sự là không giống người thường...... Bất quá, để cho hắn biết Các chủ đối với hắn chỉ là nhất thời hứng thú, chỉ có Hiền vương mới xứng với thân phận Các chủ.

Đường Phi một bên đẩy ra cửa thư phòng một bên đi vào, ngữ khí mang tiếu ý nói: “Phượng Thần Anh, nếu ta mời ngươi đi thưởng tuyết, ngươi có đi hay không...... đi......” Đường Phi lẳng lặng nhìn Tần Nhan đang gắt gao dán trên người Phượng Thần Anh áo mũ chỉnh tề, đã quên bản thân kế tiếp muốn nói gì.

Bên trong phòng liền có một trận nan kham trầm mặc, vẫn là Đường Phi hồi phục tinh thần trước. Thần sắc thản nhiên đối với Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan thật có lỗi cười, bình thản nói: “Thật xin lỗi, ta không biết là các ngươi...... xin lỗi, đã quấy rầy, các ngươi, cứ tiếp tục......” Nói xong liền xoay người bước nhanh rời đi.

Đường Phi!“Đừng đi !” Phượng Thần Anh bỗng nhiên thanh tỉnh,muốn đẩy ra Tần Nhan đuổi theo, Tần Nhan lại gắt gao ôm hắn không buông tay.

“Thần Anh !” Tần Nhan dán chặt vào trong lòngPhượng Thần Anh, thanh âm thê lương bi ai: “Ngươi không phải đã nói ngươi đối với Phương Lâm không có một tia hảo cảm sao? Ngươi không phải nói chỉ là một trò chơi?! Nhưng mà, ngươi hiện tại lại sợ hãi! Ngươi sợ hãi hắn hiểu lầm quan hệ của chúng ta!”

Phượng Thần Anh chấn động, hắn sợ hãi? Hắn đang...... sợ hãi sao?! Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, một phen đẩy ra Tần Nhan, sau đó nhặt lên quần áo trên mặt đất đưa cho hắn, thấp giọng nói: “Tần Nhan, ta sẽ trợ ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế, cho nên ngươi không cần lo lắng.” Giương mắt nhìn Tần Nhan thần sắc thê lương, Phượng Thần Anh vẫn là tâm địa cứng rắn nói: “Về phần ta đối với hắn đến tột cùng là như thế nào, ngươi không cần biết.” Nói xong, liền vội vội vàng vàng đuổi theo.

Tần Nhan ôm quần áo, nước mắt cứ như vậy chảy xuống, chỉ là ánh mắt kia không cam lòng, còn có ghen ghétcay nghiệt.

Đường Phi đã ra khỏi Diên Phi viện, không có nhìn thấyánh mắt đồng tình của Mặc Trúc, thậm chí đã quên mở dù che lên, cứ như vậy mạo hiểm dưới trời tuyết rơi bước vội. Lòng hắn có chút loạn, giống như có cái gì không chịu khống chế liên tục từ chỗ sâu nhất trong tâm chạy ra, điều này làm cho hắn thực bất an. Là vì nhìn thấy Phượng Thần Anh và Tần Nhan cùng một chỗ sao? Phượng Thần Anh bất quá chỉ là bạn giường mà thôi, cùng bất luận đối tượng tình một đêm nào trước kia cũng giống nhau, nhưng tại sao hắn lại bởi vì nhìn đến hắn cùngnam nhân khác chung một chỗ mà tâm rối loạn, thậm chí, có chút -- phẫn nộ. Hắn không biết đây là vì cái gì, cho nên hắn cần bình tĩnh, bình tĩnh suy nghĩ một chút đến tột cùng là sai lầm ra sao.

“Đường Phi !” Phượng Thần Anh đuổi theo ra đến, một phen túm lại Đường Phiđang suy nghĩ sâu xa: “Ngươi......”

Đường Phi ánh mắt có chút dại ra liền khôi phục thanh minh, rút tay mình về cười nhẹ, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi......” Nghe ta giải thích, Phượng Thần Anh muốn nói những lời này, nhưng ra đến bên miệng lại biến thành: “Ngươi tìm đến ta có việc sao ?”

Đường Phi sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Không có gì, chính là muốn cùng ngươi ra ngoài dạo một chút. Bất quá, xem ra ngươi hiện tại bề bộn nhiều việc.”

“Ta......”

“Cho nên ngươi trước vẫn là đitiếp đón – hẳn là Vương gia đi? Ta đi Phương Hoa Lâu, có hẹn cùng Hà Tịch.” Đường Phi cười cười, sau đó mở dù che lên: “Ta đây đi trước, tái kiến.”

“Tái kiến......” Phượng Thần Anh lẳng lặng nhìn Đường Phi xoay người, sau đó chậm rãi biến mất ở trước mặt hắn. Bông tuyết thật nhỏ ở trên bầu trời u ám bay xuống xuống dưới, rớt lên trên đầu cùng trên người Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh lại hồn nhiên giống như không biết lạnh, ánh mắt vẫn nhìn theo phương hướng Đường Phi rời đi, trong lòng có chỗ, giống như không thích hợp ......

Thượng Tinh Lâu.

Thiên Tinh nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu cũng dần dần cúi thấp, đến cuối cùng cơ hồ đầu dúi vào ngực, thanh âm cũng không còn nghe thấy. Ngồi trước mặt Thiên Tinhlà một nam tử thân hình cao lớn, vẻ mặt nghiêm túc, nam tử diện mạo ngăn nắp làm cho người ta có một loại cảm giácHạo Nhiên Chính Khí, tuy rằng gương mặt bộ dạng thực bình thường, nhưng cả người lại rất có khí thế. Hắn chính là sư huynh của Thiên Tinh quốc sưđương triều Hoàng Diệp -- Mộc Trạc, một thiên sưchân chính. Không phải như Thiên Tinh này chỉ biết bói toán đoán mệnh, mà là thiên sư đạo thuật chân chính.

“Ý của ngươi là nói, ngươi lại giả làm pháp sư đi lừa tiền?” Mộc Trạc lạnh lùng nói.

“Ta không có, ta không có!” Thiên Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên lớn tiếng phản bác: “Ngươi muốn ta nói bao nhiêu lần nữa mới tin a! Là Phượng Thần Anh cưỡng ép ta!”

“Mặc kệ là ai áp chế ngươi hay bức ngươi, làm chính là làm, thân là người tu đạo,kiêng kị nhất chính là loại chuyện giả thần giả quỷ này.” Mộc Trạc nghiêm khắc nói: “Còn có, ngươi chưa được sự phê chuẩn của ra liền tự tiện vận dụng Mệnh Bàn, nhìn trộm Thiên Cơ, ngươi là muốn bị thiên lôi đánh chết có phải hay không ?”

Thiên Tinh tuy rằng lòng tràn đầy không phục, nhưng miệng không thể phản bác. Dựa theo kinh nghiệmtừ nhỏ đến lớn của hắn, nếu ở thời điểm này mà phản bác, hắn sẽ cho ngươi niệm một ngày một đêm Đạo Đức kinh cùng môn quy, phiền chết người a!

“Về phần linh hồn Đường Phi kia, cư nhiên có thể xuyên qua nghìn năm đến thế giớikhông thuộc về mình, thực là bất khả tư nghị. Nhưng chuyện này dừng ở đây, ngươi không cần tiếp tục quản. Nếu Phượng Thần Anh tìm tới cửa, để cho ta đến ứng phó.” Mộc Trạc trầm giọng nói.

“Ừ!” Thiên Tinhnhanh chóng gật đầu, thật tốt quá, hắn đã sớm vốn không muốn quản!

“Đúng rồi sư huynh, ngươi nói đi tìm tinh tượng quỷ dị gì đó, có tìm được hay không? Đến tột cùng là cái gì a?” Thiên Tinh đem chuyện của Đường Phi cùng Phượng Thần Anh giải quyết xong, tâm tình tốt, ỉ ôigiả bộ ngoan hiền bên cạnh Mộc Trạc.

“Tìm được rồi, ở Quỷ Tà.” Nhìn đến Thiên Tinhnháy mắt trở nên nhu thuận, Mộc Trạc bất đắc dĩ sờ sờ đầu của hắn, đã sắp hai mươi rồi vẫn còn giống như hài tử.“Tinh tượng kia đề cập hay không cũng thế, dù sao không phải chuyện chúng ta có thể đi nhúng tay. Hiện tại đã khuya, nhanh chóngtắm rửa đi ngủ, cảnh cáo ngươi, không được tiếp tục lấy cớ nói lạnh trèo đến trên giường ta!”(dụ thụ a)

“Đã biết đã biết, quỷ hẹp hòi!” Thiên Tinh thở phì phì đẩy tay hắn ra không tiếp tục hỏi, dù sao sư huynh cũng đã nói,Quỷ Tàcách Hoàng Diệp xa vạn dặm, hắn muốn quản cũng quản không được!

Mộc Trạc nhìn Thiên Tinhsôi nổi đi tắm rửa, nhẹ nhàng thở ra. Tinh tượng quỷ dị ở Quỷ Tà xuất hiện vào sáu năm trước, chỉ là lúc ấy Thượng Tinh Lâu còn nhiều chuyện chưa giải quyết,Mộc Trạc căn bản không có tâm tư đi để ý tới. Thẳng đến khi Thiên Tinh tiếp chưởng Thượng Tinh Lâu, thế cục ổn định, hắn mới đi tìm tinh tượng quỷ dị kia. Ở Quỷ Tà hơn nửa năm đều không thu hoạch được gì, hắn căn bản tìm không thấy người màvận mệnh cùng sao chiếu mệnh vốn đã muốn tắt, lại mạc danh kỳ diệu phát ra ánh sáng. Người kia tinh mệnh quang mang thời điểm vừa mới bắt đầu còn thực ảm đạm, nhìn không kỹ căn bản không phát hiện được, nhưng chậm rãi trôi qua, khỏa tinh mệnh lại càng ngày càng sáng, cuối cùng hồi phục đến độ sáng giống như người bình thường. Đây thuyết minh, có người có thể đã chết mà sống lại. Thiên Tinh nói Đường Phi kia, chính là cùngkhỏa tinh mệnh sáu năm trước giống nhau như đúc! Nếu lời Đường Phi nói không sai, thì có nghĩa là, chuyện chết đi sống lại này, thật sự tồn tại. Đối với một người tu đạo mà nói, có thể tham cứu những loại chuyện bất khả tư nghị như vậy, có lực hấp dẫn trí mạng. Ý nghĩa của sinh mệnh, là chuyện mà mỗi một thế hệ đều muốn tìm hiểu.

Mộc Trạcluôn luôn ổn trọng, trong mắt lại lóe ra quang mangkích động hưng phấn, người sáu năm trước hắn không tìm được, như vậy Đường Phi lần này, chính là một cơ hội!

Trời dần dần tối, tuyết rơi rồi lại ngừng, ngừng rồi lại rơi. Đêm nay, Thiên Tinh vẫn là ở trên giườngMộc Trạc, thư thư phục phục nghiêng đầu ngáy ngủ.

-------------------

## 34. Chương 34: Mưu Đồ Riêng

Cửa ải cuối năm càng tới gần, tuyết càng rơi dày đặc, mấy ngày qua cơ hồ không cókhi nào dừng lại. Rất nhiều địa phương gặp phải tuyết lở, văn kiện về tình hình tai nạn khẩn cấp cũng dày đặc giống như tuyết, Hoàng Thượng cảm thấy đau đầu. Thư tính các nơi yêu cầu kịch liệt cứu trợ dâng lênngày càng nhiều, Hoàng Thượng đã bận rộn đến long thể dần dần gầy yếu, vẫn là Hiền vương Tần Nhan chủ động xin đi phát chẩn cứu đói, lúc đầu Hoàng Thượng còn chưa đồng ý, dù sao đại hôn Hiền vươngsắp tới, còn để cho hắn đi các nơi tuần tra tình hình tai nạn, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng nhạc phụ tương lai củaHiền vương--Chân Nhung sau khi nghe được lại cảm thấy vui mừng, Hiền vươnghiền đức yêu dân như con, đây là phúc khí của Hoàng Diệp cũng là phúc khí của vạn dân, hơn nữa còn là phúc khí của Chân Châu Nhi! Đứa con rể này thật sự không chọn sai! Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của ông, Hiền vương cách ngày đại hôn của mình còn hai mươi ngày thì ly khai Miên Cẩm, đến các nơi có thiên tai tuần tra tình hình tai nạn, xem ra để trở về kịp lễ mừng năm mới là không có khả năng, bất quá có thể ở trước khi đại hôn một ngày gấp gáp trở về. Nghe nói Vương phi tự mình đến tiễn đưa, đưa đến khi Tần Nhan ra khỏi cửa thành,mới ăn nói lưu luyến không rời trở về.

Dân chúng đều bảo, Hoàng Diệp có Vương gia già giặn như vậy thật sự là lão thiên gia ban ân! Thần dân đối với Tần Nhan bày tỏ kính yêu cùng ủng hộ, Chân Nhungđều rành mạch xem vào trong mắt, nghe vào trong tai, cao hứng đến cơ hồ đem miệng cười không khép lại được!

Chỉ có Phượng Thần Anh biết, Tần Nhan rời đi không phải chỉ vì ngày ấy bị hắn cự tuyệt, mà còn vì làm hao tổnbinh lực của Tần Phiềnđã chuẩn bị. Chỗ xảy ra tuyết lở thiên tai, đều là phạm vi phong đất củaTần Phiền.

Tần Nghị nghe được văn võ bá quan đối với Hiền vươngtán thưởng cùng khen ngợi vui mừng không thôi, cũng chỉ tao nhã cười, đi theo phụ họa nói: “Đúng vậy, bổn vương có một đệ đệ như vậy cũng thật cao hứng, bởi vì có hắn, mà bổn vương thường thường không cần đau đầu đi xử lý một ít chuyện vặt vãnh, Ngũ đệ thật đúng là hảo giúp đỡbổn vương.” Chúng thần nghe vậy đều nhìn nhau, hoàn toàn đoán không ra người chỉ dựa vào xuất thân mới được làm thái tử, tương lai lên ngôi quân vương này, đến tột cùng là ôm tâm tư gì, chỉ có thể khúm núm tán đồng.

Thái tử phủ.

Tần Nghị cầm mật báo, khóe miệng mang theo một tia cười lạnh. Đại ca thật đúng là kẻ không có đầu óc, người khác đào cho hắn một cái hốlớn như vậy, hắn còn ngu ngốc hồ đồnhảy vào. Hắn thật tin tưởng Lương phó tướngkia là gia thần của hắn? Ở ngày Tần Nhan đại hôn mà tạo phản, không phải khiến phụ hoàng tức giận đến cả việc chết toàn thây cũng không chừa cho hắn sao?

“Điện hạ, người xem Thừa vương kết cục sẽ như thế nào?” Hà Tịch thản nhiên hỏi, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng,cũng nhìn không ra cảm xúc.

“Còn như thế nào? Mưu triều soán vị, khởi binh tạo phản, bất luận là cái nào cũng đều có thể lấy mạng nhỏ của hắn.” Tần Nghị lạnh giọng nói.

“Nếu vậy, ý tứ của điện hạ là sống chết mặc bây,hay là ra tay giúp Hiền vương một phen?” Hà Tịch hỏi.

“Hừ, Ngũ đệ còn cần bổn vương giúp? Một Phượng Thần Anh là đủ để thay thế thái tử như ta rồi!” Tần Nghị cười lạnh nói, Tần Nhan ra ngoài, nói là thị sát tình hình tai nạn, bất quá là kiếm một cái cớ danh chính ngôn thuận ngụy trang, đem binh lực ở vùng đất tấn phong của Tần Phiềntiêu trừ sạch sẽ! Hừ, Phượng Thần Anh thế nhưng thật sự lợi hại, cảnhững tình báo trọng yếu này đều có thể biết trước hắn một bước. Xem ra không phải Phượng Thần Anh quá lợi hại, mà là người bên cạnhTần Nghị quá vô dụng!“Tần Phiền tốt xấu gì cũng là đại cacủa bổn vương, ta sẽ không trơ mắt nhìn phụ hoàng giết hắn.”

Hà Tịch không thèm hỏi tiếp, trong lòng đã sáng tỏ, điện hạ là tính cứu Tần Phiền một mạng .

“Ngũ đệ đại hôn ngày đó, ngươi cầm thủ lệnh của bổn vương đi điều động tướng giữ thành ởMiên Cẩm, ngăn cản binh lực của đại ca tiến cung, nhất định phải đem bọn họ ngăn lại, như vậy tội hắn phạm phải mới không quá lớn, nhiều nhất chỉ định hắn một cái ý đồ mưu phản. Đến lúc đó bổn vương sẽ có biện pháp cùng phụ hoàng cầu tình, cố gắng bảo đảm một mạng cho hắn.” Tần Nghị vung tay áo, nhanh chóng ly khai thư phòng. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, hắn chán ghét nhất chính là huynh đệ tương tàn, vì một chiếc ghế cũ nát mà tranh đoạt đến máu chảy thành sông, phụ tử phản bội! Không phải chỉ là một chiếc ghế dựa bằng vàng thôi sao? Nếu muốn, hắn cho mỗi người một cái là được, làm gì tranh đến tranh đi,đòi sống đòi chết? !

Thuần Vu Quyết vẫn trầm mặc yên lặng nhìn Tần Nghị rời đi, nhưng không có đuổitheo. Hắn biết Tần Nghị hiện tại cần bình tĩnh một chút.

“Nếu như cần, ta cũng có thể hỗ trợ.” Thuần Vu Quyết lạnh lùng nói với Hà Tịch.

Hà Tịch nghe vậy cười, ánh mắt ôn nhu nhìn Thuần Vu Quyết: “Không cần, chút việc nhỏ đó, ta còn có thể giải quyết được. Hơn nữa ngươi cũng biết, điện hạ chán ghét nhất chính là khiến ngươi dính phải giết chóc huyết tinh.”

“Hừ.” Thuần Vu Quyết hừ lạnh một tiếng không thèm nhắc lại, câu suy nghĩ trong đầu “Hắn chỉ ước gì đem ta khóa ở trong lồng, vĩnh viễn cũng không ly khai hắn” không có nói ra.

Hà Tịch ánh mắt lóe lóe, nhìn Thuần Vu Quyết ánh mắt lại có chút hâm mộ. Từ nhỏ, hắn đã hy vọng có một người có thể bảo hộ hắn, yêu quý hắn, đáng tiếc cho tới bây giờ người này cũng chưa xuất hiện. Bất tri bất giác, Hà Tịch nghĩ tới Đường Phi, không biết hắn có thể hay không trở thành người như vậy......

Bởi vì ngày ấy xảy ra sự kiện ở thư phòng, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh thật vất vả mới thành lập quan hệ lại đóng băng như cũ. Phượng Thần Anh là không rõ chính mình đối với Đường Phi đến tột cùng là tình cảmgì, mà Đường Phi đồng dạng đã bị ý tưởng ngày đó của mình mê hoặc, cuối cùng không muốn tiếp tục suy nghĩ, liền quy tội bản thân thuần túy là ngày đó tùy tiện xâm nhập vào riêng tư người khác mà cảm thấy áy náy.

Mấy ngày này, Phượng Thần Anh đều ở cửa viện của mình bồi hồi không chừng, trên lớp tuyết thật dày tất cả đều là dấu chânhỗn độn của hắn. Hắn đã năm, sáu ngày không nhìn thấy Đường Phi, nói không muốn hắn đó là lừa chính mình, nhưng bởi vì chuyện tình ngày đó,hắn lại không có dũng khí đi gặp người. Tuy rằng hôm đó hắn cùng Tần Nhan cũng không phát sinh chuyện gì, nhưng không biết tại sao lại chột dạ !

Ách ? Không đúng, không đúng! Bản thân vừa mới nghĩ cái gì? Không có dũng khí?! Phượng Thần Anh bị ý nghĩ của mình làm cho sắc mặt một trận xanh một trận trắng, chắp tay sau lưng đứng ở trong viện vẻ mặt tức giận. Bộ đùa sao?Hắn, Phượng Thần Anh khi nào thì thiếu dũng khí! Hắn đúng là cử chỉ điên rồ mới ở trong này do dự! Chột dạ? Hắn, Phượng Thần Anh có tất yếu đối với một Đường Phi mà chột dạ sao? Trêu hoa ghẹo nguyện không để phấn bụi dính tới thân mới là bản sắc của hắn!

Hạ quyết tâm, Phượng Thần Anh vừa nâng chân muốn đi ra ngoài, Thiết Hoán liền từ chính diện đi tới, nhìn biểu tìnhhắn, tựa hồ là có chuyện gì không tốt.

Phượng Thần Anh dừng lại cước bộ, Thiết Hoán đối hắn vái chào, trầm giọng nói: “Lão gia, Lam Tử TươngcùngNam Vũ thân phận đã tra được.”

Phượng Thần Anh sửng sốt, nghĩ nghĩ nói: “Vào thư phòng.”

Đến thư phòng, Thiết Hoán liền đem thân phận hai người tinh tế thuyết minh.

Lam Tử Tương là cô nhi, chủ nhânphía sau bức màn chính là người con thứ ba của Hoàng Thượng,Phúc vươngTần Chiêu, hắn nguyên bản là luyến đồng trong phủ của Tần Chiêu, bởi vì rất có tư sắc mà bị Tần Chiêucố ý đưa đến Quỳnh Nguyệt Lâu, xóa bỏ quá khứ củaLam Tử Tương, trong vòng nửa năm trở thành đầu bài. Sau đó nhân diệpPhượng Tê Các thay đổi một đám nam sủng mới, nam phong quán lớn nhất Quỳnh Nguyệt Lâu đương nhiên trở thành địa phươngthủ tuyển, Lam Tử Tươngđứng đầu ba hồng bài của quán tự nhiên được tuyển vào Phượng Tê Các. Bởi vì Tần Chiêu cố ý bịa đặt cho Lam Tử Tương một cái thân phận bình thường đến không thể bình thường hơn, có thể ở loại địa phương này buôn bán thân xác, tự nhiên đều là gia đình nghèo khổ bất đắc dĩ mới làm nghềnày, cho nên lúc ấy Thiết Hoán không có thăm dò, liền trực tiếp mua lạiLam Tử Tương.

Mà Nam Vũ đồng dạng cũng là một thân phậnbịa đặt, cũng tương tự nhưLam Tử Tương. Bất quá, thân phận chân chính của hắn hoàn hoàn nằm ngoài dự kiếnmọi người, hắn là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Nam gia.

Nam gia từng là một đại gia tộc cực thịnh nhất của Hoàng Diệp, lúc ấy cơ hồ không có bất luận một quý tộc nào có thể địch nổi. Mà nguyên nhân, không gì khác hơn chính là Nam gia có một vị nương nương tối được sủng ái -- Nam Nhu. Có thể nói, lúc ấy mọi người trong Nam gia đi bất cứ nơi nào trong Hoàng Diệp cũng không có người dám quản, thậm chí ngay cả hạ nhân của Nam gia cũng đều tài trí hơn người. Nhưng mà, mười năm trước,Nhu phi bởi vì ghen ghét đương kim Hoàng Hậu nương nương hoài thai long chủng lần hai, bị ma quỷ ám ảnh to gan lớn mật hạ độc! Hoàng hậu tuy rằng mệnh lớn không chết, nhưng long thai không giữ được. Hoàng Thượng tức giận phái người tra rõ việc này, hung thủ phía sau thế nhưng chính là Nhu phitối được sủng ái! Mà Nhu phi lại ỷ vào vô tận sủng ái của Hoàng Thượng mà không biết hối cải, tin chắc Hoàng Thượng sẽ không giết nàng, đối mặt với căn cứ vô cùng xác thực mà vẫn không chịu tội chết,còn tỏ thái độ kiều mạn ương ngạnh. Nhưng mà, cho dù trượng phu của nàng là hoàng đếcao cao tại thượng, cho dù hắn thật sự sủng nàng, thật yêu nàng đến tận xương tủy, cuối cùng cũng không thể bảo vệ nàng. Ở gia tộc của Hoàng Hậu cùng văn võ bá quan bị Nam gia ức hiếp đã lâu liên tiếp gây áp lực cho binh bộ thượng thư: “Lấy độc giết hoàng tử, họa loạn cung đình” tội danh rõ ràng, ban thưởng một lyđộc rượu. Mà Nam gia tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng cũng bởi vì tai họa này mà gia đạo bắt đầu sa sút, quan viên triều đình ở phía sau bắt đầu liên thủ chèn ép Nam gia, lợi dụng chức quyền để làm việc tư, ăn hối lộ trái pháp luật, áp bức dân chúng …. tội danh một đạo lại một đạo kéo nhau mà đến, chỉ trong nửa năm, quốc trượng cùng quốc cữu đều bị phán trảm thủ, nam đinh tam tộc bị xâm chữ lên mặt, lưu đày biên cương, nữ tử bán vào lầu xanh, làm kĩ nữ bịngàn người cưỡi, vạn kẻ đè.

Nam Vũnày chính là con trai độc nhất của bào đệ Nhu phi, mười năm trước hắn mới bảy tuổi, được Nam gia dùng hết biện pháp,tán hết gia tài, mới bảo vệ được giọt máu duy nhất của dòng tộc. Nam Vũsau đó liền mai danh ẩn tích gần mười năm. Một năm trước, đã thay đổi một thân phận khác, lại không biết vì sao bán mình vào Quỳnh Nguyệt Lâu, trở thành một người bán nghệ không bán thân. Người khác đều đồn sau lưng hắn có một quý nhân tương trợ, cho nên suốt một năm cũng không ai dám có ý đồ đối hắn gây rối. Thẳng đến bốn tháng trước thì bị đưa vào Phượng Tê Các, trở thành nam sủng của Phượng Thần Anh.

Mà Nhu phi bạc mệnh từng được tối sủng ái này, chính là sinh mẫu của đương kim Hiền vương Tần Nhan. Nói cách khác, Hiền vươngcùngNam Vũ, là quan hệ thân thích, biểu huynh biểu đệ. Tuy rằng họ Nam ở Hoàng Diệp có vẻ rất hiếm, nhưng ai cũng không nghĩ đến huyết mạch cuối cùng của Nam gia lại ẩn thân ở thanh lâu! Xem ra quý nhân sau lưng hắn, chính là Tần Nhan đi.

Nghe xong Thiết Hoán báo cáo, Phượng Thần Anh khuôn mặt tuấn mỹ vẫn bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì.

Thiết Hoán nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, châm chước nói: “Lão gia, Phúc vương phía sau Lam Tử Tương không đủ uy hiếp. Nhưng mà, Hiền vươngnày, lão gia ngài đối xử với hắn không tệ, hắn lại âm thầm an bài người tiến vào dò hỏi tin tức. Chuyện này......”

“Được rồi.” Phượng Thần Anh bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy hắn: “Lam Tử Tương ngươi xem rồi xử lý là được, về phần Nam Vũ kia, kệ hắn, cũng không cần phái người âm thầm theo dõi hắn, hắn muốn làm cái gì cứ để cho hắn làm.”

“Nhưng mà!”

“Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì, bất quá ta tin tưởng Tần Nhan sẽ không hại ta.” Phượng Thần Anh tựa hồ không muốn tiếp tục nghe Thiết Hoán nói tiếp, trên mặt đã xuất hiện một chút không kiên nhẫn.

“...... Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.” Thiết Hoán tuy rằng sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng cũng không dám nghịch ý Phượng Thần Anh. Vô luận bọn họ mới trước đây quan hệ có bao nhiêu tốt, nhưng chủ tử chính là chủ tử, điểm này Thiết Hoán trong lòng thực rõ ràng.

Tố Tâm viện.

Đường Phi đang nhìn bản đồ, đây là hắn hỏi Ưu nhi địa hình đại khái của Hoàng Diệp,sau tự họa một bản đồgiản dị.

Miên Cẩm là đô thành Hoàng Diệp, cũng là mạng lưới trung tâm của Hoàng Diệp, dân cư dày đặc, địa thế hậu đãi, cũng là chỗ mua bán tin tức lớn nhất cả nước. Đường Phi phân tích các thành huyện cùng nông thônở Miên Cẩm, suy xét làm sao mới là địa phương tối thích hợp với hắn.

Dung thành phụ cận Miên Cẩm? Nơi này trình độ phát đạt gần với Miên Cẩm, nhưng Ưu nhi nói nơi đó ngư long hỗn tạp, cơ hồ đều là hắc bạch lưỡng đạo đấu đá nhau, tâm địa cư dân cũng không tốt. Đường Phi lắc đầu phủ quyết địa phươngnày, kiếp trước của hắn đều là trong những loại hoàn cảnh này sống qua, hiện tại hắn muốn, là những ngày tháng yên tĩnh.

Bằng không chọnDiêu huyện? Tuy rằng chật một chút, nhưng là ở thế thượng, xem ra cũng là địa phương không tồi. Chính là chữ “Diêu” tựa hồ là họ của một bộ tộc, không biết bọn họ có thể hay không bài xích ngoại nhân...... Đường Phi ở “Diêu huyện” đánh dấu một cái ký hiệu, nơi này có thể suy xét một chút. Hắn hiện tại không cầu mong gì nhiều, tại một tiểu địa phương như vậy sống yên phận vậy là đủ rồi.

Đang lúc Đường Phi ở trên bản đồ viết viết họa họa, Phượng Thần Anh cùng Thiết Hoán thương lượng xong đã đẩy cửa đi đến, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Đường Phi đang chuyên chú làm việc trên tay, hoàn toàn không để ý Phượng Thần Anh.

Vỗ áo choàng để phủi tuyết, Phượng Thần Anh đem áo choàng cởi xuống cấp cho Ưu nhi, bảo hắn lui xuống .

“Đang nhìn cái gì?” Phượng Thần Anh nhỏ giọng đến gần phía sauĐường Phi, giơ tay ôm lấy thắt lưngĐường Phi.

Đường Phi sửng sốt, Phượng Thần Anh khi nào thì vào?

“Bản đồ.” Đường Phi không để ý đến Phượng Thần Anh động tácsỗ sàng, hai người bọn họchuyện không nên làm cũng đã làm, hiện tại mới đến nghĩa vấn đề “Nam nam thụ thụ bất tương thân” đó là làm ra vẻ.

“Bản đồ ?” Phượng Thần Anh thấy Đường Phi không có cự tuyệt hắn thân thiết, liền yên tâm lớn mật dính sát hơn, đem cằm để trên vai hắn xem qua: “Xem những cái này để làm gì?”

Đường Phi lại ngẩn người, vẫn là thẳng thắn nói: “Rời đi.”

Tay ôm thắt lưng bỗng dưng buộc chặt, Phượng Thần Anh trầm mặc một trận, mới sáp thanh nói: “Pháp thuật không phải thất bại sao? Ngươi còn muốn rời đi như thế nào?”

“Phượng Thần Anh,” Đường Phi xoay người cùng Phượng Thần Anh mặt đối mặt, hơi hơi ngẩng đầu nhìn ánh mắt hắn, nghiêm túc nói: “Ngươi hiểu được ý tứcủa ta. Ngươi thừa biết, ta không có khả năng ở lại chỗ này, nơi này không thuộc về ta. Ta là Đường Phi, không phải Phương Lâm.”

Phượng Thần Anh ánh mắt u ám, hắn hiểu được hàm nghĩa chân chính hai chữ “Rời đi” của Đường Phi, nhưng hắn vẫn lựa chọn giả ngu, hắn, không muốn Đường Phi rời khỏi......

“Vì cái gì, là vì ngày đó sao? Ta cùng Tần Nhan, không phải loại quan hệ như ngươi nghĩ......” Phượng Thần Anh dừng ở khuôn mặt anh tuấn dương cương của Đường Phi, sáp nhiên hỏi. Đường Phi không giống với Tần Nhan, ôn lương như ngọc, bộ dángkhiêm khiêm quân tử, cũng không phải Tần Nghị tiêu sái tuấn dật, phong lưu vô song tùy ý, càng không có diện mạo tuyệt mỹ xuất trần như Thuần Vu Quyết, thậm chí ngay cả mềm mại đáng yêu của vài cái công tử ở Đông viện, hắn nửa phần cũng không có. Một nam nhân hoàn toàn không có cái định nghĩa “Mỹ nhân” trong hắn, nhưng bản thân lại cố tình đối với hắn –động tâm.

“Ngươi biết ta căn bản không để ý. Ta chỉ là nghĩ ở nơi này, tìm được một địa phương phù hợp với mình.” Đường Phi cố ý xem nhẹ tình cảm phức tạp trong mắt Phượng Thần Anh, chậm rãi nói: “Ở nơi này, thậm chí không ai thừa nhận sự tồn tạicủa ta, thừa nhận Đường Phi người này đang tồn tại. Thậm chí ngay cả chức nghiệp của mình, ta cũng chỉ có thể dựa vào thân thể cùng danh tự người khác. Phương Lâm ở trong này là một người chân thật tồn tại, hắn có người nhà có bằng hữu. Sớm hay muộn có một ngày ta sẽ bởi vì thân phận ‘Phương Lâm’ này mà đánh mất chính mình, bởi vì ta nhiều nhất chỉ là tên trộm mà thôi, trộm thân thể hắn. Trộm đến một ngày nào đó sẽ phải trả lại cho người ta, vô luận ngoại hình có giống nhau như đúc hay không cũng vậy, nếu ta ở đây nơi này tiếp tục sinh hoạt, sớm hay muộn cũng khiến người hoài nghi, để không bị vạch trần ta chỉ có thể giả dạng làm bộ dáng Phương Lâmmà sinh hoạt. Đến cuối cùng, ta không thể không bỏ qua chính mình mà biến thành ‘Phương Lâm’, chỉ bởi vì không bị vạch trần mà phải biến thành một người khác.” Điều hắn muốn kỳ thật rất đơn giản, bất quá chỉ là một phần lòng trung thành, mà nơi này không có, cho nên hắn phải rời khỏi, tự mình đi tìm.

“Nhưng nơi này có ta, ta vẫn đều biết ngươi là Đường Phi. Ta cho tới bây giờ sẽ không để ý ngoại mạo cùng thân phậncủa ngươi, ta muốn chỉ một ‘Đường Phi’ mà thôi, chỉ có Đường Phi!” Phượng Thần Anh thời điểm nói chuyện,đôi môi cơ hồ dán vào môi Đường Phi, hơi thở ấm áp dây dưa lẫn nhau.

Đường Phi khe khẽ thở dài, né qua một bên, nhẹ giọng nói: “Ta biết ý tứ của ngươi, ta cũng...... tin tưởng lời ngươi đã nói, chỉ là chúng ta không thể sống cùng nhau thôi......”

“Vì cái gì !” Phượng Thần Anh vội vàng hỏi.

Đường Phi quay đầu nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, vẫn là câu kia: “Bởi vì, đạo bất đồng bấttương vi mưu......”

Phượng Thần Anh chấn động, trầm giọng hỏi: “Có ý tứ gì? Hay là, ngươi biết cái gì?”

“Ta đi qua thái tử phủ, thị vệ nơi đó y phục trang sức, cùngphục sức của đám người bắt cóc ta lần trước, không khác nhau mấy.” Thiếu niên chết ở trong tay hắn,vẻ mặt hoảng sợ, hắn cả đời cũng quên không được, bao gồm các ăn mặc của hắn–cùng với bả đaosắp sửa rút ra.

Tần Nghịcùng Tần Nhan đều là long tử, trong vương phủ hết thảy đều có dấu hiệu đặc trưng riêng của hoàng tộc. Cho nên thời điểm hắn đến thái tử phủ lấy tiền thù lao nhìn đến đám thị vệ tuần tra, toàn bộ đều thông suốt. Biết bản thân vì cái gì vô duyên vô cớ bị người bắt cóc ngược đãi, biết Phượng Thần Anh vì cái gì lại biết hắn gặp chuyện không may, hơn nữa trong thời gian ngắn nhất tìm được chỗ để cứu hắn, cũng biết Hà Tịch khi đó nghe hắn bị ngườihạ dược hãm hại vì cái gì nói là “Lại”. Đoạn thời gian kia Phượng Thần Anh cố ý đối tốt với hắn như vậy,là muốn làm cho người khác xem đi? Ngũ Phi ở Đông viện vô duyên vô cớ chết bất đắc kỳ tử hẳn chính là Phượng Thần Anh lợi dụng hắn để kéo gian tế ra? Nguyên nhân là cái gì hắn không muốn đoán, cũng không muốn biết, bởi vì khi đó hắn nghĩ đến bản thân có thể trở lại thế giới thuộc về mình hay không, nơi này hết thảy cũng như một giấc mộng, tỉnh mộng thì đã xong, chân tướng hắn một chút cũng không để ý. Hoặc nói, có thể là theo bản năng muốn lưu lại một chút hồi ức tốt đẹp về Phượng Thần Anh đi?

“Trước kia là tự ta hiểu lầm, ngươi không đem chân tướng nói cho ta biết, ta cũng không trách ngươi, khi đó ta nghĩ đến mình sắp rời đi, cho nên ta sẽ không để ý. Nhưng mà nay...... Chuyện phải rời khỏi nơi này, kỳ thật ở thời điểm chúng ta -- đêm đó, ta cũng đã quyết định. Hiện tại, cũng là lúc nên nói với ngươi một tiếng.” Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt chỉ có lạnh nhạt, gần như lạnh lùng lạnh nhạt.

“Nếu ta nói, ta tuyệt đối không cho ngươi rời đi?” Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, trong mắt lãnh lệ khiếp nhân. Hắn không biết Đường Phi sớm như vậy đã thấy rõ tình hình thực tế, hắn nghĩ chỉ cần mình không nói,Đường Phi vĩnh viễn sẽ không biết. Cho tới nay, hình như đã quá xem nhẹ hắn đi?

Đường Phi không đáp lời, nhưng kiên quyết trong mắt đã biểu lộ ý tứ của hắn.

“Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi.” Phượng Thần Anh nói xong câu đó, lạnh lùng xoay lưng rời khỏi.

“Ngươi quản không được ta......” Trong một chốc khi Phượng Thần Anh sắp bước ra cửa, Đường Phi nhẹ giọng nói.

Phượng Thần Anh cước bộ không dừng lại, lớp tuyết ở trên sân, chỉ còn lại dấu chân của hắn.

--------------

## 35. Chương 35: Hôn Trong Tuyết

Phượng Tê Các, Diên Phi viện, thư phòng.

Chúc quang mờ nhạt chiếu rọi khuôn mặt âm lệ trắng bệch tuấn mỹ của Phượng Thần Anh, có vẻ yêu mỵ dị thường, thực dọa người.

Vô Tướng quỳ gối trước mặtPhượng Thần Anh, đợi Phượng Thần Anh cho chỉ thị. Nhưng mà, ước chừng đợi hết một khắc, Phượng Thần Anh vẫn chưa nói qua một câu, thậm chí lông mày cũng không nâng một chút.

Vô Tướnglớn gan, mí mắt hơi hơi nâng lên nhìn thoáng quaphía trước, sau đó sửng sốt, cái này...... Các chủ là đang -- ngẩn người?! Nếu vậy lời hắn hỏi vừa rồi...... Vô Tướng hạ ánh mắt, thanh âm nặng nề từ trong khoang bụng vang lên, so với lúc nãy âm điệu cao hơn không ít: “Các chủ, hết thảy kế hoạch đã chuẩn bị sắp xếp tốt, Tần Phiền ở ngày đại hôn Hiền vươngnhất định sẽ tạo phản, đến lúc đó hắn chắc chắn chết không có chỗ chôn. Nhưng mà, Tần Nghị cũng nhận được một báo Tần Phiền muốn làm phản, đồng thời đoán ra kế hoạchchúng ta, hắn chắc chắn ở một khắc cuối cùng cứu Tần Phiền một mạng. Ý tứ Các chủ là......”

Bởi vì Vô Tướng cố ý đề cao thanh âm nói chuyện, lần này Phượng Thần Anh không tiếp tục thất thần, nghe xong lời Vô Tướng thản nhiên nói: “Tần Nghịmuốn cứu hắn một mạng, nếu là trước kia, bổn tọa nhất định sẽ bán nhân tình này cho hắn, dù sao vẫn chưa tới thời điểm nhanh như vậy cùng hắn trở mặt. Nhưng mà, hiện tại bổn tọa cùngTần Phiền, đã có khúc mắc. Cho nên, không cần để ýTần Nghị.”

“Dạ !” Vô Tướng tuy rằng không biết Tần Phiền khi nào thì đắc tội Phượng Thần Anh, nhưng hắn biết Tần Phiền nhất định phải chết, vô luận xuất phát từ nguyên nhângì, bởi vì đây là mệnh lệnhCác chủ.

“Nhớ kỹ, phân phó ngườibên dưới, ngay trong hôm đó nhất định phải bắt giữ được Tần Phiền.” Phượng Thần Anh lại dặn một câu.

Vô Tướng sửng sốt, đáp: “Dạ, thuộc hạ sẽ phân phó xuống.” Các chủ không muốn Tần Phiềnchết? Nhưng ý tứ Các chủ vừa rồi, rõ ràng muốn nóiTần Phiền hẳn phải chết mà!!

Ánh mắt lạnh lùng bắn lại đây, Vô Tướng không dám tiếp tục đoán, đối Phượng Thần Anh vái chào, vừa định cáo lui, chợt nghe Phượng Thần Anh lạnh lùng nói: “Nhớ kỹ thân phận của ngươi, chuyện gì nên làm,chuyện gì không nên làm, hẳn là không cần bổn tọa nhắc lại cho ngươi nhớ. Từ nhỏ ngươi đi theo bên ‘người kia’, biết môn quy của chúng ta đối đãi những kẻ phản bội như thế nào.”

Vô Tướng rùng mình, vật đặt ở gần trái tim bỗng nhiên nóng lên, trái tim giống như bị xé rách. Trầm giọng đáp: “Thuộc hạ hiểu được!” Hắn sẽ nhớ kỹ thân phận của mình......

Phượng Thần Anh ngày đó nói với Đường Phi sẽ không cho hắn đi, nhưng không có đối với hắn tiến hành giám sát hoặc là -- nhốt, đối với điểm này, Đường Phi cảm thấy Phượng Thần Anh vẫn còn một chút tôn trọng hắn. Mấy ngày qua, nhiều nhất chính là Ưu nhi hiện tại một tấc cũng không rời, trừ bỏ tắm rửa, ngủ,đi WC, Ưu nhi đều đi theo hắn trước sau như một.

Nhìn đến biểu tình u ám trên mặt Ưu nhi, Đường Phi không trách cứ hắn, thậm chí đối với hắn vẫn bình thường như trước. Bởi vì hắn biết, Ưu nhi là bất đắc dĩ.

Mặc vào quần áo mùa đông, phủ thêm áo hồ cừu, Đường Phi ôm một cái tiểu ấm lô đi ra. Ưu nhi mới từ trước cửa hành lang quẹo qua, nhìn thấy Đường Phi bộ dáng muốn ra ngoài, liền sửng sốt hỏi: “Công tử, ngài đây là muốn ra ngoài ?”

“Ân.” Đường Phi gật gật đầu đáp: “Có chút việc phải ra ngoài một tí.”

“Nếu vậy công tử thỉnh chờ một lát, Ưu nhi cất đồ trong tay liền theo kịp.” Ưu nhi tay phải cầm một concá, tay kia còn cầm nhiều thứ thực phẩm khác, nói xong chạy tới phòng bếp cất này nọ.

“Không cần.” Đường Phi ngăn cản: “Hôm nay ngươi không cần đi theo ta, nếu Phượng Thần Anh hỏi đến, ngươi liền nói cho hắn ta ở Phương Hoa Lâu, có hẹn cùng Hà Tịch.” Hắn thật ra chưa cùng Hà Tịch hẹn trước, nhưng hắn biết Hà Tịch có thói quen ở Phương Hoa Lâu uống trà.

“Nhưng mà......” Ưu nhi còn muốn nói cái gì, Đường Phi lập tức đánh gãy hắn, nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không liên lụy ngươi.” Dứt lời, cũng không quay đầu lại bước đi.

“Công tử !” Ưu nhi hô một tiếng, Đường Phi thế nhưng không có dừng lại cước bộ.

“Sắc trời lại thay đổi, ngươi không có mang dù......” Thanh âm dần dần đã biến thành nhẹ giọng nỉ non, nháy mắt biến mất ở trong gió lạnh lãnh liệt.

Ưu nhi trong mắt tràn đầy cô đơn, cườitự giễu, cước bộ của công tử, vĩnh viễn sẽ không vì hắn mà dừng lại đi?

Tuy rằng đã gần đến cửa ải cuối năm, Phương Hoa Lâu lại trước sau như một náo nhiệt, bên trong cũng như ngày xuân, ấm áp hợp lòng người.

Đường Phi tiến vào liền thoải mái thở dài, khó trách Hà Tịch thích nơi này, bởi vì nơi này vô luận hoàn cảnh hay là người, đều làm cho người ta vô ý cảm thấy thoải mái cùng thả lỏng.

Yến Tự hôm nay mặc một thân lửa đỏ, ba đóa mẫu đơn lớn đỏ thẫm thêu ở trên váy dài, chung quanh đính chút kim tuyến làm trang trí. Áo choàng cẩm tú đỏ thẫm khoác trên người cùng trang sức rực rỡ cũng màu đỏ, tựa như một đóa mẫu đơn ngày xuân vừa nở rộ, cựcdiễm, cựcmĩ. Nàng vừa xuất hiện, cơ hồ đoạt đi ánh mắt mọi người trong Phương Hoa Lâu.

“Đường công tử.” Tiếng nóinhu thuận, dẫn theo ba phần biếng nhác cùng tùy ý. Đường Phi quay đầu cười, nhìn đến Yến Tự, trong mắt xẹt qua một tia kinh diễm, lập tức lạnh nhạt nói: “Yến lão bản, biệt lai vô dạng.”

“Ha ha,” Yến Tự cầm khăn lụa đỏ tươi che miệng cười khẽ, ánh mắt giống như ôm hết thân ảnh Đường Phi: “Ta cũng không quá hảo, một chút cũng không hảo.” Biểu tình hờn dỗi cơ hồ làm cho tất cả nam tử trong lâu đều đông cứng.

Đường Phi cũng bất vi sở động, cười nhẹ, nói: “Nhưng Đường mỗ cảm thấy, Yến lão bản giống như so với tháng trước đẹp hơn một chút, thật sự nhìn không ra có chỗ nào không tốt.”

Yến Tự nghe xong lời này, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng tiến lên trước mặtĐường Phi, sẳng giọng: “Ta nói là tâm!” Trong mắt tiếu ý như thế nào cũng dấu không được, mặc kệ lànữ nhânnào bị một nam tử anh tuấn vĩ ngạn khen ngợi xinh đẹp, cũng không nhịn được lòng tràn đầy đắc ý.

“Nga?” Đường Phi nhíu mày, ngữ khí cũng có chút ngả ngớn: “Không biết là nam nhân không hiểu phong tình nàolại thương tổn tâm của Yến lão bản?”

Yến Tự nghe vậy, tròng mắt đảo một vòng toàn bột khách nhântrong lâu, nếu Các chủ biết mình ở trước công chúng cùng tiểu tình nhâncủa hắn tán tỉnh, không biết có cảm tưởng gì? Tâm tư trêu cợt lại nổi lên, Yến Tự cố ý đến gần Đường Phi, kiễng mũi chân ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ: “Có một tên ngốc si tình không biết như thế nào lọt vào cái bẫy ái tình, mấy ngày nay cứ sau khi trời tối,hắnlại tới đây lừa gạt uống rượu, một bộ dáng tương tư khắc cốt, uống đến say mèm,sống không bằng chết, hơn nữa sau khi uống rượu còn chưa bao giờ trả tiền! Những rượu ngon ta ủ lâu năm cơ hồ đều bị hắn uống không, ngươi nói tâm tình ta sao có thể tốt được chứ?”

Đường Phi chấn động, mặt bỗng dưng có chút phát sốt, xấu hổ ho nhẹ một tiếng kéo giãn khoảng cách cùng Yến Tự, ánh mắt lóe lên hồi đáp: “Nguyên lai là như vậy, nếu thế thì thật sự vất vả Yến lão bản. Bất quá người này tại hạ cũng không quen biết, cho nên không giúp được Yến lão bản.”

Ngươi không biết mới là lạ! Xem khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, ha ha, lại thêm một kẻ ngốc! Yến Tự buồn cười lắc đầu, nô nô miệng nói: “Nhạ, người kia công tử hẳn là nên nhận thức, hắn ở trạm bên cạnh nhìn chúng ta đã lâu.”

Đường Phi ngẩn người, quay đầu nhìn lại, Hà Tịch đang ngồi trên lan can màu đỏ, vẻ mặt thản nhiên nhìn mình. Yến Tự vẻ mặt cười gian ly khai, để lại nam nhântràn đầy phiền muộn. Đường Phi mắng thầm, Yến lão bảnnày nhất định là cố ý! Chậm rãi đi đến bên ngườiHà Tịch, Đường Phi cũng không giải thích, hỏi: “Đến đây bao lâu?”

“Ngươi vừa đặt một chân tiến vào, ta sau lưng đã đuổi kịp.” Hà Tịch điềm đạm cười đáp: “Cho nên cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, ta đều thấy được.”

“...... Muốn ngồi ở hành lang hay ngồi vào phòng?” Đường Phi không để ý tới Hà Tịch trêu ghẹo, lập tức hỏi.

Hà Tịch nghĩ nghĩ, nói: “Phòng đi.”

Đường Phi gật gật đầu, một tiểu nha đầu nhanh chóng tiến lên dẫn bọn họ đến phòngở lầu hai. Đường Phi gọi trà cùng điểm tâm, tiểu nha đầu tay chân lưu loát rất nhanh đem này nọ đưa lại,sau đó lui ra ngoài, còn thực cẩn thận đóng cửa.

Hà Tịch dùng tiểu hỏa lò đunnước, sau đó dùng muỗng trà đem lá trà trong trà quán đặt vào trong trà lô.

Đường Phi nhìn động tác ngâm nước trà của Hà Tịch không khỏi cười, nói: “Ta nghĩ có thể phao trà nghệ thuật như thế, duy nhất chỉ có Yến lão bản, nguyên lai ngươi cũng không kém hơn nàng.”

Hà Tịch dừng một chút, cũng cười nói: “Cũng có thể, là vì chúng ta đều thực hưởng thụ quá trình này đi.” Dứt lời, Hà Tịch nhắc trà lô ra, đem nước trà xanh biếc mùi thơm ngát rót vào chén trà trước mặt Đường Phi.

“Cám ơn.” Đường Phi nâng lên nhấp một ngụm: “Ngon lắm.”

Hà Tịch cũng đang cầm chén trà nhấp một ngụm, sau đó nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi tới nơi này, là tìm ta sao?”

Đường Phi thực rõ ràng gật gật đầu, nói: “Phải.”

Hà Tịch tim đập loạn, bưng chén trà hạ mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Vì cái gì.”

“Bởi vì,” Đường Phi nhìn gương mặt tương tựTrần Thần, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt: “Ta lại đến cáo biệtvới ngươi.”

Hà Tịch tay bưng chén trà hơi hơi run rẩy, áp lực trong lòng khó chịu tới cực điểm, ở bên ngoài lại một bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng hỏi: “Đi chỗ nào ?”

Nhìn Hà Tịch, Đường Phi trong lòng tràn ngập áy náy, không phải không cảm giác được tâm ýHà Tịch. Chỉ là xem như hắn cùngTrần Thần giống nhau, hắn không có khả năng thích hắn, bởi vì Hà Tịch là Hà Tịch, Trần Thần là Trần Thần. Hắn chưa bao giờ chơi những trò thế thân, càng không có chuyện bởi vì ở thế giới khác cảm thấy tịch mịch mà tùy tiện bắt đầu một đoạn tình cảm, cả hai đều là chuyện hại người lợi mình, hắn tuyệt đối sẽ không làm.

“Đi chỗ nào cũng tốt, ta chỉ là muốn rời đi Phượng Tê Các. Bất quá, nếu tương lai có khả năng, ta sẽ trở về thăm ngươi.”

“Ngươi là muốn đi tìm -- hắn sao?” Hà Tịch vẫn bình tĩnhnhư trước, chỉ là buông xuống hai mắt nhìn đến miếng trang sức phỉ thủy dắt ở bên hông đang dao động.

Sửng sốt một hồi lâu Đường Phi mới hiểu được Hà Tịch nói “Hắn” là chỉ Trần Thần.“Không,” Đường Phi lắc đầu, thanh âm có chút chua xót: “Ta nghĩ ta không có cách nào trở lại địa phương thuộc về mình, hắn...... có lẽ qua không bao lâu, hắn sẽ quên ta, bắt đầu cuộc sống sinh hoạt mới...... Ta trước kia đối với hắn cũng không tốt, muốn quên ta có lẽ sẽ không quákhó khăn đi?” Nói xong, Đường Phi cười tự giễu, hắn cũng là thời điểm chết đến nơi mới phát hiện bản thân đối với Trần Thần có bao nhiêu quá phận. Không chỉ nợ hắn một câu “Ta thích ngươi”, còn có một câu “Thực xin lỗi”.

Hà Tịch trong mắt xẹt qua một tia phức tạp, nhớ tới Tần Nghị nói nếu Đường Phi có thể để hắn sở dụng, nhất định có thể bảo vệ hắn một mạng...... Vươn bàn tay ấm áp khô ráo đặt lên trên mu bàn tay của Đường Phi, Hà Tịch giương mắt nhìn Đường Phi mỉm cười, nói: “Có thể, vì ta lưu lại không?” Trái tim lại co rút đau đớn, Đường Phi, nếu có thể cứu ngươi, ta sẽ không chút do dự lợi dụng ngươi, thậm chí nguyện ý trở thành thế thân của hắn.

Đường Phi chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía Hà Tịch. Hà Tịch trên mặt còn lộ vẻ ấm áp tươi cười, Đường Phi nghe thấy hắn nói: “Đường Phi, thời điểm lần đầu tiên ngươi nói phải rời khỏi đây, không bao giờ trở về nữa, bởi vì biết ngươi muốn đi tìm hắn, cho nên ta không có tư cách giữ lại ngươi. Nhưng mà lần này, ngươi rời đi không phải vì hắn, như vậy ta có thể thay bản thân hỏi một câu: Ta có thể trở thành lý do lưu ngươi lại không?”

Đường Phi có thể rõ ràng cảm giác được tay Hà Tịch đang run run, bên ngoài tuy vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng Đường Phi biết những lời này đã hao hết toàn bộ dũng khí của hắn đi? Nhưng mà......

Đường Phi rút tay mình về, tránh ánh mắt Hà Tịch kinh ngạc bi thương, nói: “Thực xin lỗi, ta có lý dokhông thể không rời đi. Hà Tịch, ngươi vĩnh viễn đều là bằng hữu của ta. Sauk hi rời khỏi, đợi một số chuyện trôi qua, ta nghĩ ta sẽ trở về tìm ngươi......”

Lần này, là Đường Phi ly khai Phương Hoa Lâutrước. Trên trời lại bắt đầu rớt xuống những bông tuyết nhỏ, Đường Phi lại hồn nhiên không phát giác. Hắn không có đem lời nói trong lòng nói cho Hà Tịch, thân phận rối loạn là một nguyên nhântrong đó. Ngoài ra còn một nguyên nhân khác, Hà Tịch là người bên phe thái tử, Phượng Thần Anh là người phía bên Hiền vương, nếu ở lại Phượng Tê Các, hắn sẽ không thể không bởi vì quan hệ với Phượng Thần Anh mà bị ép buộc trở thành người theo Hiền vương, nếu ở lại bên người Hà Tịch, hắn cũng sẽ bị bắt theo phe thái tử. Tương lai, vô luận ai thành vương, ai bại khấu, cái hắn phải đối mặt, chính là chết thêm lần nữa. Hắn không muốn trở thành âm hồn bất táng, chỉ có đúng lúc bứt ra mới là lựa chọnsáng suốt nhất.

Hà Tịch nhìn nước trà đã muốn lạnh thấu, cười khổ nâng bình trà lên uống một hơi cạn sạch. Trà lạnh, nguyên lai là tư vị chua xót như vậy...... Đường Phi, nguyên nhânngươi không thể không rời đi là vì né tránh Phượng Thần Anh sao? Nhưng mà ngươi có biết hay không, Phượng Thần Anh hắn sẽ không cho ngươi rời đi, người kia, hắn là thật sự động tình với ngươi a...... Mà phân tìnhnày, nhất định cũng sẽ hại chết ngươi.

Đường Phi mang theo cả người đầy tuyết trở lại Tố Tâm viện, trong phòng đã thắpđèn, còn đặt một chậu than.

Phượng Thần Anh đứng ở cửa, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, ánh mắt tối đen không rõ.

Đường Phi đứng ở trong sân, cũng học bộ dáng của hắn, vẫn không nhúc nhích nhìn lại, để mặc tuyết rơi trên người mình.

Phượng Thần Anh không thể không thở dài, nhẹ giọng hỏi: “Đói không? Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, hơn nữa đã hâm nóng vài lần......” Hắn ở chỗ này chờ Đường Phi một canh giờ, mới nhìn thấy hắn từ trong tuyết trở về, một thân tịch mịch cùng -- cô đơn. Tất cả những lời trách móc nặng nề cùng bất mãn, hắn bỗng nhiên một câu cũng nói không được.

Đường Phi lại không trả lời, ngồi xuống vươn tay ở trên lớp tuyết thật dày xoa nhẹ một quả cầu tuyết nhỏ to bằng nắm tay, sau đó trong khi Phượng Thần Anh còn đang kinh ngạc hung hăng ném qua, trúng ngay chính giữa trán hắn.

“Ha ha a.” Đường Phi đứng dậy vỗ bột tuyết dính đầy tay, tươi cười thế nhưng có chút bướng bỉnh.

Phượng Thần Anh giơ tay lau hết tuyết trên mặt, sắc mặt bình tĩnh có chút đáng sợ. Đi đến sân, vươn lòng bàn tay hướng xuống dưới, vận nội lực hút lên, cư nhiên một quả cầu tuyết nhỏ cũng đã nắm trong tay.

Đường Phi vẻ mặt sợ hãi không thôi, đây là cách không thủ vật trong truyền thuyết a! Cao thủ, cao thủ! Còn chưa cảm thán xong, đã thấy Phượng Thần Anh tà ác cười, Đường Phi thầm nghĩ không tốt, vừa mới chuyển thân, tuyết cầu liền trúng ngay ót mình!

“Ân !” Đường Phi thét lớn một tiếng, xoay người hung hăng nhìn Phượng Thần Anh nói: “Có bản lĩnh thì đừng dùng nội lực cùng võ côngcủa ngươi, chúng ta đến đánh một hồi !” Kỳ thật ý ban đầu của hắn cũng không phải cùng Phượng Thần Anh phát sinh một hồi “Chiến tranh”, mà là ở một khắc hắn đi vào sân, nhìn đến Phượng Thần Anh chờ đợi hắn cùng thanh âm ôn nhu “Đói không”, trong nháy mắt làm cho hắn có loại cảm giáctâm hoảng ý loạn, tâm đã lạnh hồi lâu một khắc kia liền nóng lên. Bản năng muốn trốn tránh loại cảm giácxa lạnày, cho nên ma xui quỷ khiến hắn dùng một loại phương thứcnhư vậy.

“Hừ,” Phượng Thần Anh khinh miệt cười, tiêu giảm nội lực trong cơ thể, nói: “Đánh thì đánh, đại gia ta sợ ngươi?!”

Cái gọi là đánh một hồi, chính là -- ném tuyết!

Kỳ thật Đường Phi này từ nhỏ đến lớn yêu thích nhất chính là ném tuyết, không biết vì cái gì hắn chính là thích cái loại kích thích cao giọng cười đùa này. Đáng tiếc mới trước đây ở “nhà”,hoạt động ném tuyết, đắp người tuyết như vậy hắn chưa từng có phần, sau vào cô nhi viện quản chế lại càng nghiêm, không cần nói đến ném tuyết,cho dùchơi trong tuyết chốc lát cũng đã bị giáo huấn một ngày. Sau khi trưởng thành, càng không có ai bồi hắn chơi. Cho nên có thể nói hắn là một phần tử cuống nhiệt thích ném tuyết, nhưng chưa từng có cơ hội ném qua trận tuyết nào.

Phượng Thần Anh lại càng không phải nói, hắn sinh trưởng ở một địa phương bốn mùa như xuân, từ nhỏ chưa từng thấy qua tuyết, vẫn là ở tại Miên Cẩm này năm năm, mới nhìn thấy tuyết rơi lần đầu tiên, thời điểm đó còn ngạc nhiên một trận. Tuy nói ở đây năm năm, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua ngườikhác ném tuyết. Vì vậy, hắn cũng đồng dạng là lần đầu tiên ngoạn.

Thế Cho nên hai đại nam nhânđã muốn hai mươi, ở trên tuyết lăn lộn, nắm bắt tuyết cầu vừa ném vào nhau vừa tránh đối phương, tiếng chửi bậy cùng cười đùa vang vọng toàn bộ Phượng Tê Các. Trong phủ từ trên xuống dưới đều ngạc nhiên, tiếng cườinày, nghe như thế nào giống Các chủ như vậy a?!

Không ít hạ nhângan lớn cố ý tìm các loại lý do, lấy cớ tiến vào Đông viện, ở bên ngoài Tố Tâm viện bồi hồi, thuận tiện hướng bên trong ngắm trộm vài lần. Cả Thiết Hoán chuyên xử lý công việc hơn ba mươi năm,cũng nhịn không được buông xuống sự vụtrong tay, vẻ mặt ưu tư, hy vọng Các chủ chỉ là diễn trò cho người bên ngoài xem, mà không phải thật sự......

Hai người chật vật không chịu nổi, thở hổn hển song song ngã xuống đất, ném tuyết thật rất hao thể lực! Đường Phi cả người đều là bột tuyết bột, Phượng Thần Anh thế công mãnh liệt,khiến hắn cơ hồ trở thành một người tuyết! Phượng Thần Anh tuy rằng so với Đường Phi tốt hơn một chút, bất quá cũng giống nhau,đều sắp trở thành người tuyết .

“Ha ha,” Phượng Thần Anh nằm thẳng nhìn bầu trời đêm u ám đang lắc rắc nhiều điểm bông tuyết, nhịn không được bật cười: “Nguyên lai tuyết còn có thể ngoạnnhư vậy......” Đây là hắn suốt hai mươi mấy năm qua, mới cười tối thoải mái tối chân tâm, đùa giỡn tối điên cuồng tối vui vẻ một lần đi?

“Nguyên lai ngươi cũng là lần đầu tiên ngoạn?” Đường Phi cười nói: “Ngươi nhưng thật ra rất lợi hại.”

Cũng? Nói như vậy Đường Phi cùng hắn a...... Vươn bàn tay đã bị tuyết đông lạnh đến đỏ bừng bắt lấy tay Đường Phi cũng đồng dạng lạnh như băng, Phượng Thần Anh xoay quanhìn sườn mặthắn, đường congcương nghị, cái mũituấn cử, bởi vì giá lạnh mà đôi môi trở thành hồng nhạt......

Cảm nhận được ánh mắt Phượng Thần Anh, Đường Phi cũng quay đầu nhìn hắn. Phượng Thần Anh kỳ thật trông rất được, thậm chí so với Yến Tự còn đẹp hơn vài phần. Chỉ là hắn bình thường dùng sự tàn bạo để che dấu nguyên bản xinh đẹp. Lúc này Phượng Thần Anh bởi vì vừa rồi kịch liệt vận động mà hai má ửng đỏ, cái mũi anh tuấn bởi vì khí lạnh nên có chút đỏ lên, có loại cảm giáckhả ái, một đôi mắt phượng đang xuất thần nhìn hắn.

Chậm rãi, Phượng Thần Anh đến gần Đường Phi, dùng môi của mình ở trên môi của hắn nhẹ nhàng chạm một chút. Đường Phi không có cự tuyệt, Phượng Thần Anh lại ở trên môi hắn chạm chút nữa. Khi Phượng Thần Anh lần thứ ba làm này động tác, Đường Phi đã chủ động vươn đầu lưỡi ôm lấy hắn.

Không có chần chờ, Phượng Thần Anh xoay người một cái áp ở trên người Đường Phi, nụ hôn nồng nhiệt như muốn làm tan băng tuyết.

-----------------

## 36. Chương 36: Ước Định

Thái tử phủ.

“Ngươi nói, Đường Phi cự tuyệt ngươi ?” Tần Nghị kinh nghi hỏi Hà Tịch trước mắt.

Hà Tịch gật gật đầu, điểm này, là bản thân hắn cũng không dự đoán được.

“Không có khả năng, hắn đối với ngươi rõ ràng.......” Tần Nghịnhanh chóng đình chỉ câu chuyện, nhìn sắc mặtHà Tịch, xác định hắn không có bất luận phản ứng gì, mới ho nhẹ một tiếng mở miệng nói: “Khụ, ngươi cũng biết, ngươi cùngtình nhân bí mật kia của Đường Phi bộ dạng thực giống nhau, hắn không có lý do cự tuyệt ngươi.”

Hà Tịch cười tự giễu, hạ mí mắt thản nhiên nói: “Kỳ thật điện hạ ngài cùng ta đều xem nhẹ địa vị người kia ở trong lòng hắn, cũng xem nhẹ -- cách làm người của Đường Phi.”

Tần Nghị nhíu mày, nghi hoặc nhìn Hà Tịch.

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh đánh gãy đối thoại của bọn họ, Tần Nghị theo bản năng dựng thẳng thắt lưng, hắn đã quên Thuần Vu Quyết ở trong này !

“Đường Phi không phải cái loại thích đùa bỡn tình cảmngười khác. Hắn cự tuyệt Hà đại ca, cũng ý nghĩa là hắn tôn trọng Hà đại ca.” Thuần Vu Quyết mặt không chút thay đổi nói, trong mắt lại tràn đầy thưởng thức cùng khâm phụcđối với Đường Phi, tuy rằng bọn họ quen nhau không lâu, số lần gặp mặt cũng không nhiều, nhưng hắn cũng hiểu biết được người như Đường Phi, làm việc tuy rằng không từ thủ đoạn, nhưng đối với tình cảm thực chấp nhất.“Đường Phi, là một nam tửhán đại trượng phu.” Có tài có thế, có quyết đoán, có đảm lược, tại thời điểm Đường Phi đem bảo kiếm của Tần Nghịtừ chỗPhó Tử Lưu về thì, hắn đã đưa ra lời bình như vậy.

Tần Nghị có chút giấm chua nhìn Thuần Vu Quyết, cư nhiên trước mặt hắn khoa trương khen mộtnam nhânkhác! Hắn còn chưa từng khen mình một lần, cả một sắc mặt hoà nhã cũng chưa cho hắn thưởng qua !

“Thì đã sao? Hắn cự tuyệt Hà Tịch liền đại biểu cho việc hắn lựa chọn con đường chết, cho thấy hắn cũng không thông minh.” Tần Nghị chua giọng nói. Đường Phi là không thông minh a! Hắn cự tuyệt Hà Tịch liền có nghĩa hắn còn chưa nhìn ra dụng ýPhượng Thần Anh, không biết thế cục trước mắt,càng không hiểu tình cảnhchính mình, người như vậy, không có cũng chẳng sao, người tài trí bình thường ở thái tử phủ đã nhiều lắm !

“Ngươi như thế nào biết hắn không nhìn ra?” Thuần Vu Quyết lạnh lùng nhìn Tần Nghị: “Hắn cự tuyệt Hà đại ca đồng thời cũng nói nhất định sẽ rời đi Phượng Thần Anh, đây không phải thuyết minh kỳ thật Đường Phi đã biết chút ít sao? Nói không chừng hắn chính là bởi vì đã nhìn ra, cho nên mới lựa chọn không đếm xỉa đến.”

Tần Nghị cùng Hà Tịch chấn động, hai mặt nhìn nhau sau một lúc, rốt cục cũng hiểu được. Đường Phi là loại người nào ? Tinh vi tính kế, thủ đoạn tàn nhẫn, Phượng Thần Anh cho dù đem hết thảy sự tình làm thật cẩn thận, cũng không có khả năng hoàn toàn gạtđược hắn.

“Tiểu Quyết a!” Tần Nghị vui mừng vỗ vaiThuần Vu Quyết, cao hứng nói: “Ngươi thật sự là phúc tướngcủa ta, một lời thức tỉnh người trong mộng, xem ra Đường Phi này sẽ là một cái phiền toái rất lớn của Phượng Thần Anh, mà chúng ta cho dù không thể đem Đường Phi kéo lại đây, cũng có thể lợi dụng hắn đả kích Phượng Thần Anh.”

Thuần Vu Quyết liếc trắng mắt, đẩy hắn ra lập tức đi đến bên cửa sổ ngắm trăng, đây là lần đầu tiên trời trong vắt như vậy trong loại thời tiết băng giá này. Bầu trời đêm thực sạch sẽ, sao trăng trên trời cùng chiếu xuống tuyết trên mặt đất, làm ánh lên ngân quang.

Tần Nghị cũng không quản hắn, nhìn Hà Tịch nói: “Hà Tịch, ngươi lại đi hẹn Đường Phi một lần, lần này càng phải xác minh cho hắn thấy ý tứ của ngươi. Tốt nhất chính là cùng hắn......” Tần Nghị cổ quái nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, nói: “Tốt nhất chính là cùng hắn có chút động tácái muội......”

Hà Tịch sửng sốt, thất thanh nói: “Điện hạ, ý của ngươi là......” Muốn hắn bán đứng –sắc tướng?!

“Không đúng, không đúng !” Tần Nghịnhanh chóng giải thích: “Ý tứ của ta là ngươi diễn trò cho Phượng Thần Anh xem !”

“Diễn trò?” Hà Tịch giống như có chút hiểu được , phía sau Đường Phi nhất định sẽ có người do Phượng Thần Anh phái đi giám thị, nếu bị người của hắn nhìn thấy mình cùng Đường Phi có ái muội......

“Không sai, ta chỉ nghĩ là chứng minh một chút Phượng Thần Anh kia có phải hay không thật sự như tin tình báo,làm việc không hề sơ hở, thật sự không có một chút nhược điểm hay không.” Tần Nghịtrong vẻ tươi cười tràn đầy tính kế, hắn chỉ muốn chứng minh một chút, Đường Phi có phải hay không sẽ trở thành – nhược điểm duy nhất của Phượng Thần Anh! Nếu Phượng Thần Anh đối Hà Tịch xuất thủ, liền chứng minh Đường Phi với hắn mà nói là tuyệt đối đặc biệt!

Hà Tịch cũng đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, miệng đầy chua xót đáp trả “Dạ”, sau đó không có nói tiếp. Lần này ngay cả điện hạ, cũng không tính buông tha Đường Phi? Đi theo bên người Tần Nghịnăm năm, hắn biết Tần Nghị vĩnh viễn không có ôn nhu vô hại như bề ngoài, hắn thậm chí so với bất luận kẻ nào cũng đều tàn nhẫn hơn. Vì đạt tới mục đích, hắn tin tưởng Tần Nghị nhất định sẽ không bận tâm tiểu mưu thần như hắn, trực tiếp muốn mệnhĐường Phi.

Tần Nghị trong mắt tinh quang chợt lóe, vỗ vỗ vai Hà Tịch nói: “Ở tình huống không cần thiết, ta sẽ không động tới Đường Phi , đây là cam đoancủa ta đối với ngươi.”

Hà Tịch gục đầu xuống, đau lòng như cắt, vẫn thấp giọng nói: “Tạ điện hạ......”

Phương Hoa Lâu.

“Ngươi đã đến rồi.” Hà Tịch đối Đường Phi cười: “Ta còn nghĩ, ngươi sẽ không lại đến gặp ta chứ.”

Đường Phi ngồi xuống đối diện Hà Tịch, tiếp nhận trà nónghắn đưa qua, nói: “Như thế nào được? Ta nói rồi, chúng ta là bằng hữu, cả đời không đổi.”

“Nhưng mà,” Hà Tịch nâng chung trà lên để ở bên môi nhưng không có uống, khóe môi nhếch lên thản nhiên tươi cười: “Ta nghĩ, không muốn chỉ làm bằng hữu.”

Đường Phi chấn động, nhìn về phía Hà Tịch ánh mắt có chút xấu hổ.

Hà Tịch trong khi Đường Phi còn đang khiếp sợ, bỗng nhiên đứng dậy sau đó rất nhanh tiến đến trước mặtĐường Phi, hai người cách xa nhau không đến một sợi chỉ. Đường Phi bị dọa, ngửa đầu ra sau tránh đi Hà Tịch, Hà Tịch lại sớm thấy rõ ý đồ của hắn, giơ taychặn lại sau gáy.

“Ngươi......” Đường Phi kinh ngạc nói không ra lời, Hà Tịch hôm nay làm sao vậy?!

Hà Tịch đối Đường Phi cườitươi sáng, buông tay lui về vị trí cũ, sau đó mở lòng bàn tay ra nói: “Ngươi xem.”

Đường Phi nghi hoặc nhìn lại, sau đó bật cười, nguyên lai hắn không biết khi nào thì bị mấy sợi nhỏ màu trắng dính trên đầu, xem ra là do hắn ngủ trên gối vải mềm mại.

“Cám ơn.” Đường Phi hơi có chút xin lỗi nhìn Hà Tịch: “Vừa rồi hiểu lầm, thật có lỗi.”

“Kỳ thật là ta cố ý!” Hà Tịch đối Đường Phi chớp chớp nhãn tình, cười khẽ nói: “Bộ dáng thẹn thùng của ngươi thật thú vị.” Ánh sáng trong mắt nhàn nhạt hiện lên, như vậy hẳn là đã đủ đi? Vừa rồi người xem ở góc độ kia sẽ thấy giống như đang hôn môi.

Quả thật, tuy rằng bọn họ hôm nay ngồi ở đại sảnh, nhưng bởi vì ngồi ở trong một góc không có ai chú ý tới, trừ bỏ một vàingười.

Yến Tự luôn luôn ở trong chỗ tối trên lầu ba mà quan sát bọn họ, nhìn thấy Hà Tịch bỗng nhiên tiến lên hôn Đường Phi thiếu chút nữa kêu ra tiếng! Mà Đường Phi cư nhiên không có một chút ý tứ tránh né hoặc trách cứ, ngược lại còn có vẻ mặt bất đắc dĩ cùng tiếu ý! Yến Tự nghĩ đến tối hôm qua Các chủ phiền toái nhà nàng bị kích động, đến khoe khoang mị lực bản thân vẫn không giảm,bộ dáng như Đường Phi sắp bị hắn công hãm, bất đắc dĩ thở dài, xem ra Các chủ vẫn là thất bại a!

Đường Phi kéo kéo khóe miệng, hắn thật đúng là không biết Hà Tịch còn có một mặt ngây thơ như vậy......

Thấy Đường Phi vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn hắn, Hà Tịch khẽ cười nói: “Đường Phi, nếu ta nói ta nguyện ý buông tha hết thảy ở nơi này, cùng ngươi rời đi, ngươi có thể hay không cho ta một cơ hội?”

Đường Phi sửng sốt, giương mắt nhìn Hà Tịch: “Buông tha hết thảy ở nơi này?” Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Đường Phi nói: “Hà Tịch, ta không đáng. Có lẽ ngươi đúng là nên rời đi, không cần tiếp tục giao du với kẻ xấu, nhưng cũng không nên bởi vì ta.”

Hắn quả nhiên đã biết, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng cũng thấy rõ một ít này nọ bên ngoài. Hà Tịch áp chế chua xóttrong lòng, thân thủ vỗ về chơi đùa phỉ thúybên hông, vẻ mặt ôn nhu như nước.

“Ngươi nói đúng, kỳ thật ta muốn rời đi căn bản cũng không có khả năng......” Bởi vì hắn đã sớm nhập cuộc. Hà Tịch ngẩng đầu nhìn Đường Phi, trong tay gắt gao nắm chặt phỉ thúy ôn nhuận kia: “Đường Phi, nếu sự tình giải quyết xong, nếu khi đó ta may mắn còn sống, ngươi có thể theo ta trở về quê quán của ta nhìn xem không?” Không đợi Đường Phi trả lời, Hà Tịch lại tiếp tục thì thào: “Quê của ta cách kinh thành rất gần, là một cái thôn Tiên Hồngay tại ngoại ô kia. Nhà của ta là trong thôn là bình thường nhất, tường nhà bằng đất, nóc nhà bị thủng lỗ, vừa đến ngày mưa sẽ nhỏ nước, ngoài phòng có một gốc cây anh đào già, thời điểm nở hoa mùi thơm tỏa ra toàn bộ thôn đều nghe được, đến khi kết trái dù vẫn còn xanh cũng đã bị mấy đứa trẻ bướng bỉnh trong thôn trộm sạch. Sân chỉ dùng một hàng rào tre bao lại, trên đó trồng vài dây hoa Đỗ Quyên, rất được......” Ánh mắt Hà Tịch nhìn Đường Phi dần dần phiêu xa, giống như là đang nhìn thấyngôi nhà mà mình quyến luyến: “Tuy rằng ta đã không còn thân nhân, nhưng ta vẫn muốn trở về nhìn xem, nơi ta sinh ra, hiện tại đã như thế nào......” Người nhà của hắn từ thời điểm hắnnăm tuổi đã chết sạch, một trận ôn dịch ào ào kéo tới làm cho gia đình sáu người ấm cúng chỉ còn lại một mình hắn. Người trong thôn nói là hắn sinh nhằmlễ Vu Lan, cho nên mệnh mang sát tinh, chẳng những khắc chết cha mẹ huynh đệ, còn đem sát khí vào thôn. Một hài tử chỉ mới năm tuổi hoàn toàn không có năng lực sinh tồn cứ như vậy bị trục xuất, bị vứt bỏ. Tiếp theo chính là gặp được chủ nhân, rồi vào thái tử phủ thành phụ tá của thái tử.

“Hà Tịch!” Đường Phi có chút kích động gọi hắn một tiếng. Hà Tịch phục hồi tinh thần lại nhìn Đường Phi cười nhẹ, nói: “Không có việc gì, chính là nhớ nhà......”

Nhớ nhà...... Hai chữ bình thường thản nhiên, Đường Phi từ nhỏ vốn không có cái gọi là “gia đình”cũng biết hai chữ này có bao nhiêu trầm trọng. Bọn họ đều có nhà, nhưng đều là người không thể về nhà.

“Hảo.” Đường Phi nâng tay đặt lêntrên bàn tay của Hà Tịch đang có chút lạnh lẽo, trịnh trọng hứa hẹn nói: “Ta và ngươi, cùng nhau trở về.”

Hà Tịch nháy mắt đỏ hốc mắt, cầm ngược lại tay Đường Phi, điềm đạm cười nói: “Ước định.”

“Ân.” Đường Phi gật đầu, giờ khắc này, hắn mới biết được kỳ thật Trần Thầncùng Hà Tịch thật sự không giống, hoàn toàn không giống. Trần Thần có một gia đìnhthực ấm áp, có một cặp cha mẹ yêu thương hắn, còn có một đôi đệ đệ song sinh khả ái. Cho nên cho dù hắn mất đi mình, cũng có thể rất nhanh từ trong đau xót bước ra, đi tìm hạnh phúc thuộc về mình, hạnh phúcchân chính. Mà Hà Tịch lại không giống, Đường Phi không biết bản thân nếu khôngcùng hắn định ra ước hẹn này, ở tương lai hắn có thể sống sóthay không, nhưng hắn biết, nếu bản thân đã ước hẹncùng Hà Tịch, hắn nhất định sẽ sống sót, vô luận tương lai là ai thắng!

Yến Tự cắn cắn môi nghĩ nghĩ, xoay người rời đi. Những chuyện hôm nay coi như không có phát hiện đi, vẫn là không cần xen vào việc của người khác.

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Phượng Thần Anh thản nhiên quét mắt nhìn Vô Tướngquỳ gối trước mặt, nói: “Ngươi khẳng định?”

Vô Tướng trong lòng rùng mình, trầm giọng trả lời: “Dạ phải.”

“Hà Tịch còn tất yếu ở lại trên đời này, vậy không cần làm cho hắn biến mất.” Phượng Thần Anh gợi lên khóe miệng nói, ngữ khí trầm mà nhu nhưng cũng không mang theo một chút độ ấm: “Bất quá nếu ngươi dám đối bổn tọa giấu diếm bất luận một sự kiện nào, không chỉ là Hà Tịch biến mất, ngươi cũng phải chết. Đã biết không?”

“Thuộc hạ biết!” Vô Tướngcúi đầu trả lời, trong mùa đông nhưng sau áo của hắn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Trên mặt trừ bỏ ánh mắt không có ngũ quan nào, do đó toàn bộlo lắng cùng khẩn trương trong lòng đều bị hắn che dấu tốt lắm, hắn đã che giấu mộtphần sự thật, ước định của Hà Tịch cùng Đường Phi, hắn không có nói ra. Hắn là muốn, bảo hộ người kia......

ĐợiVô Tướng rời đi, ánh sáng lạnhtrong mắt Phượng Thần Anh hiện ra, Đường Phi dao động, trong lòng hắn bắt đầu xuất hiện chữ“Tịch”. Hắn phải làm một cái gì đó, để cho Đường Phi khăng khăng một mực ở lại bên người hắn. Tần Nghị muốn tìm nhược điểm của hắn, Phượng Thần Anh một chút cũng không lo lắng, hắn chưa từng có nhược điểm, cho dù hắn thật sự đối với Đường Phi có chút đặc biệt, nhưng nếu cần phải vì Đường Phi mà buông tha cho cái gì hoặc là thỏa hiệp cái gì, tuyệt đối không có khả năng. Hắn chưa đụng đến Hà Tịch không chỉ vì hắn còn có chỗ dùng, mà một nguyên nhân khác là hắn muốn nói cho Tần Nghị, hắn không cần Đường Phi.

Thượng Tinh Lâu.

Mộc Trạc cầm thư tíntrong tay, bởi vì cực kỳ tức giận nên tay có chút run. Thiên Tinh lui lại tránh ở góc, khiếp nhược nhìn Mộc Trạcđã muốn bùng nổ bên cạnh, trong lòng đem hai mươi tám đời tổ tông của Phượng Thần Anh từ đầu tới đuôi ra mắng. Hỗn đản kia thật quá đáng, cư nhiên đem thư uy hiếp cùngkhế nợ trực tiếp đưa đến tay đại sư huynh, đây không phải muốn mạng nhỏ của hắn sao !

Cái gọi là “khế nợ” của Phượng Thần Anh, chính là trực tiếp viết một phong thơ đem những lầnThiên Tinh đánh bạc thiếu nợ với số tiền là [lớn hơn năm trăm lượng, nhỏ một ngàn lượng] để cho người ta trực tiếp đưa đến tay Mộc Trạc ở Thượng Tinh Lâu, nói thẳng mục đích của mình. Giúp hắn lừa Đường Phi thêm một lần, số nợ vạn lượng bạc gần đây của Thiên Tinh toàn bộ sẽ xóa sạch. Nếu không, sẽ khiến cho Thiên Tinh trực tiếp cởi sạch quần áo đến Phượng Tê Cácđể hắn làm thịt !

Mộc Trạc cố gắng khống chế lửa giận của mình, niệm mấy lần Đạo Đức Kinh rốt cục mới cảm thấy cơn tức lui xuống một chút. Xoay người lạnh lùng nhìn Thiên Tinh nói: “Đạo hạnh mấy năm nay của ta sớm hay muộn cũng sẽ bởi vì ngươi mà mất sạch!”

Thiên Tinh vừa nghe, trong lòng mừng rỡ -- đại sư huynh đã đáp ứng! Nhưng trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, một bộ dáng tiểu tức phụ vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng nhỏ giọng đáp: “Sư huynh, ta thực xin lỗi ngươi......”

Mộc Trạc nhìn Thiên Tinhánh mắt đã hồng hồng,thật sâu thở dài, ngữ khí cũng dịu đi rất nhiều: “Về sau, không được phép đến đổ phường nữa!”

“Dạ !” Thiên Tinh sảng khoái đáp, hoàn hảo hoàn hảo, đã an toàn!

Mộc Trạc khẽ lắc đầu, hắn biết chuyện này Thiên Tinhnhất thời cam đoan,sau sẽ quên không còn một mảnh. Nhưng nếu không thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật sự mặc kệ hắn, nhìn hắn tùy ý để Phượng Thần Anh ti bỉ hạ lưu vô sỉ mặt người dạ thú kia đạp hư ? Hắn làm không được a! Cho dùlần này có làm hỏng đạo hạnh của hắn, cũng phải vì tiểu sư đệ thích gây rắc rối này mà chịu trách nhiệm.

“Mệnh số của Đường Phi kia, ngươi có tính ra không?” Mộc Trạc hỏi.

Thiên Tinhnhanh chóng lắc đầu nói: “Không có ngày sinh tháng đẻ của hắn, cho dù mười người như ta cũng coi không được a! Chiếu theo cách nói của Đường Phi, hắn là ngườitương lai mấy trăm năm sau, công lực của ta còn chưa đạt đến mức nhìn trộm tương lai cảnh giới! Cho nên chỉ tính đượcPhương Lâm, dương thọ Phương Lâmchỉ có hai mươi năm, hơn nữa hồn phách của hắn đã rơi vào luân hồi, một lần tái sinh làm người .”

“Nói cách khác,Phương Lâm không có cùng Đường Phi trao đổi vận mệnh?” Mộc Trạc nghi hoặc nói: “Nói như vậy thân thể Đường Phi đã sớm thối rữa, cho dù ta đem hồn phách của hắn dẫn về, hắn cũng không có khả năng trở lại trên thân thể chính mình.....”

“Cho nên Phượng Thần Anh mới nói chỉ là lừa Đường Phi, không muốn ngươi thật sự đem hồn phách Đường Phi dẫn ra a, chúng ta đến lúc đó chỉ cần tùy tiện lập cái tế đàn,giả bộ tác pháp trang nghiêm, múa may một chút, thắp nén hương là có thể xong việc!” Thiên Tinh vẻ mặt rất kinh nghiệm nói, cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng của Mộc Trạc, Thiên Tinh phát hiện chính mình đã đắc ý vênh váo, nhanh chóng cúi đầu giả bộ ngoan ngoãn.

“Ta sớm hay muộn cũng sẽ bởi vì ngươi mà bị thiên lôi đánh chết!” Mộc Trạcâm ngoan vừa nói, Thiên Tinh đầu lại rụt lui, thầm nghĩ: Sợ cái gì, đến lúc đó thì cùng chết chung!

Mộc Trạc hừ lạnh một tiếng, hướng tầng thứ năm đi đến, Thiên Tinh công lực không sâu, không thể nhìn trộm tương lai, hắn lại miễn cưỡng có thể. Chỉ là di chứng có vẻ nghiêm trọng mà thôi......

Thiên Tinh ngoan ngoãn đi theo phía sauMộc Trạc, bởi vì Mộc Trạc cũng không phải quốc sư cho nên không thể khởi động cự đại la bàn kia, cần hắn ở một bên hiệp trợ.

Thiên Tinh khẩn trương nhìn sắc mặt Mộc Trạccàng ngày càng tái nhợt, cự đại la bàn rất nhanh chuyển động, Tinh Tú đồtrên nóc không hề kết cấu mà cấp tốc biến ảo. Bỗng nhiên Mộc Trạc mạnh mẽ chấn động, la bàn cùng Tinh Tú đồ đều đình chỉ vận hành. Thiên Tinhtrong nháy mắt khi Mộc Trạc té xỉu liền xông lên tiếp thân thể ngã xuống của hắn. Đây là di chứngcủa Mộc Trạc, đại khái phải mê man năm ngày năm đêm. Nói cách khác,Thiên Tinhmuốn biết mệnh số Đường Phi đến tột cùng là như thế nào, hắn phải ngoan ngoãn đợi năm ngày mới biết được.

Ai ! Thiên Tinh thở dài, nhận mệnh ôm Mộc Trạccao hơn hắn một cái đầu bước xuống lầu. Phượng Thần Anh thật sự là khắc tinh của sư huynh đệbọn họ! Ôn thần !

------------------

## 37. Chương 37: Tận Tình

Phượng Tê Các, Tố Tâm viện.

“Các chủ, có khách đến.” Ưu nhi chạy vào sân, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đang dán một tấm thiếp cửa sổ lớn màu đỏ thẫm, hôm nay đã là ngày hai mươi chín, trong phòng đã bố trí gần như đầy đủ, chỉ còn thiếu câu đối và thiếp cửa sổ là chưa trang trí lên.

Phượng Thần Anh thật cẩn thận đem một mảnh giấy hoa mỏng manh dán trên cửa sổ, đối với bẩm báo của Ưu nhi mắt điếc tai ngơ.

Đường Phi ngừng tay, quay đầu nhìn Ưu nhi, thấy Ưu nhi sắc mặt có chút kỳ quái, liền hỏi: “Ai tới?”

“Là quốc sư!” Ưu nhi thấp giọng đáp, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc, quan hệ của quốc sư cùng Các chủ có rất ít người biết, thậm chí ngay cả Hiền vương cũng chỉ biết Các chủ nhận thức quốc sư mà thôi, những chuyện khác hắn một mực không rõ. Vì sao hôm nay lại nghênh ngang tới cửa bái phỏng? Hơn nữacòn nói họ muốn tìm công tử, cũng không chịu nói rõ là đến có việc gì.

Thiên Tinh?! Đường Phi sửng sốt, từ lần đó pháp thuật thất bại, hắn liền đối với cái gọi là “Hoàng Diệp quốc sư” rất là phản cảm. Một đại quốc mênh mông cư nhiên công khai cho một đạo sĩ phong thần giả quỷ, như vậy màcòn chưa bị nước láng giềng thâu tóm thật đúng là một kỳ tích! Nhìn về phía Phượng Thần Anhdường như không có việc gì, thực rõ ràng, hắn đã biết cái gì đó mới có thể bày một bộ dáng không để ý tới. Liền nhíu mày hỏi: “Hắn tới làm gì?”

“Không biết.” Phượng Thần Anh thực rõ ràng trả lời, sau đó đưa một tấm thiếp cửa sổ “Kim Đồng Hí Lí”(bức hai con cá chép màu vàng trên nền giấy đỏ thường gặp trong dịp tết á)cho Đường Phi, nói: “Không cần đi để ý một sốngườinhàm chán, chúng ta thật sựbận rộn.”

“Nhưng mà Các chủ,” Ưu nhi nghe ra ý tứ Phượng Thần Anh muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, nhanh chóng nói: “Quốc sư còn dẫn theo một người đến, nói là có thể giúp công tử ......” Ưu nhi không biết công tử cần hỗ trợ cái gì, nhưng chỉ cần là chuyện hữu ích với công tử, hắn cũng không buông tha.

Đường Phi chấn động, theo bản năng giữ chặt tay phải Phượng Thần Anh, nhìn Ưu nhi có chút vội vàng hỏi: “Người kia là ai?”

“Ưu nhi không biết, quốc sư chỉ là bảo Ưu nhi truyền những lời này, sau đó tự mình đi tới thư phòngCác chủ......” Ưu nhi nhìn Đường Phibỗng nhiên kích động, trong lòng có dự cảmkhông hề tốt, chẳng lẽ công tử có đại sự gì?

“Phượng Thần Anh !” Đường Phi quay đầu nhìn về phía Phượng Thần Anh: “Hắn nói có thể giúp ta, ý tứ của hắn có phải hay không......”

Phượng Thần Anh chăm chú nhìn Đường Phi một hồi lâu, mới trầm giọng hỏi: “Đường Phi, ngươi cứ như vậy mà nghĩ rời đi ta?”

Đường Phi lại chấn động, bỗng dưng nhớ tới ngày ấy ở trong tuyết hôn nồng nhiệt, nhìn Phượng Thần Anh trước mắt vẻ mặt yên lặng, trong lúc nhất thời nói không ra lời......

“Ta......”

“Ta mang ngươi đi.” Phượng Thần Anh đánh gãy lời Đường Phi, dắt tay hắn bước đi. Bước qua bên cạnh Ưu nhi đưa cho hắn thiếp song cửa sổ, nói: “Đem số thiếp này dán cho xong, làm đẹp đẽ một chút.”

Ưu nhi luống cuống tay chân tiếp nhận, sau đó lẳng lặng nhìn hai người cùng bước đi. Rời đi? Công tử, phải rời khỏi?

“Phượng Thần Anh......” Đường Phi bị động để Phượng Thần Anh nắm đi, nhưng vẫn muốn giải thích: “Ngươi cũng biết, ta căn bản không thuộc về nơi này.”

“Ta biết.” Phượng Thần Anh bỗng nhiên dừng cước bộ, xoay người nhìn Đường Phi, ánh mắt thâm thúy: “Cho nên ta mới mang ngươi đi gặp hắn. Ta chỉ hy vọng mặc kệ kết quả như thế nào, ngươi đều có thể đáp ứng ta một việc.”

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anhđang rất bình tĩnh, trong mắt có chút áy náy: “Ngươi nói, chỉ cần ta có thể làm, nhất định sẽ làm.”

“Cùng ta trải qua tết nguyên tiêu, sau khi qua khỏi, ta thả ngươi rời đi.” Phượng Thần Anh thật sâu nhìn Đường Phi nói.

“...... Hảo.” Đường Phi biết Phượng Thần Anh chỉ là muốn cùng hắn dự hôn lễTần Nhan.

Nhận được đáp án muốn có, Phượng Thần Anh cười nhẹ, dắt tay Đường Phi tiếp tục hướng thư phòng đi đến. Đường Phi cúi đầu nhìn hai bàn đan vào nhau, trong mắt nhìn không ra cảm xúc.

Thiên Tinh ngồi ở trên ghế bắt chéo uống trà, bị Mộc Trạc hung hăng đạp một cước sau mới ngoan ngoãn bỏ chân xuống, ngồi ngay ngắn quy củ. Mộc Trạc bất đắc dĩ lắc đầu, hắn rốt cuộc đã tạo nghiệt gì a! Chẳng những bình thường phải giúp sư đệ chịu tiếng xấu thay cho người khác, bây giờ còn phải giúp hắn lừa gạt một người đáng thương mệnh cách sai lầm, chỉ vì món nợ cờ bạc kia!

Ngày đó hắn nhìn trộm tương lai, sau khi thấy mệnh cách Đường Phi ước chừng hôn mê năm ngày mới tỉnh lại. Vừa tỉnh, hắn liền viết một phong thơ phái người đưa cho Phượng Thần Anh, báo cho hắn biết sự việc từ đầu đến cuối, nguyên bản chỉ nghĩ muốn hắn thu tay lại, đáng tiếc ngườita chỉ hồi âm có một câu -- bớt lo chuyện người khác, chiếu theo kế hoạch bổn tọa mà làm! Mộc Trạc chỉ có thể áp chế lửa giậntrong lòng, nghe theo! Thiên Tinh tò mò hỏi hắn, đến tột cùng nhìn thấy gì, Mộc Trạc nói chi tiết cho hắn nghe, mệnh cách Đường Phi trống rỗng, bao gồm cả sinh hoạt hai mươi mấy năm ở cái thế giới kia, tất cả đều là trống rỗng, cái gì cũng không nhìn thấy. Thiên Tinh sau khi nghe xong kinh ngạc há to miệng, trống rỗng?! Đường Phi này là người chết hay là du hồn a? Làm gì có người sống nào mệnh cách trống rỗng? Đây không phải chỉ người chết mới có sao?!

Không sai, chính là trống rỗng. sinh mệnh Đường Phi nguyên bản đã muốn kết thúc, cùng Phương Lâm giống nhau, nhưng bởi vì có chút lực lượng thần bí đem hồn phách Đường Phi dắt đến trăm ngàn năm trước trở thành Phương Lâm. Không, phải nói là một thân thể sinh mệnh mới, khởi động một vận mệnh khác, đây là nguyên nhân Mộc Trạc không thể nhìn đến mệnh cách Đường Phi. Đường Phi hiện tại hồn phách căn bản không thể dẫn về, nếu dẫn ra chẳng khác nào làm cho hắn mất đi vật chủ, kết quả cuối cùng chỉ có con đường chết. Kỳ thật về chỗ trống trong tương lai của Đường Phi,Mộc Trạc trong lòng nếu như có một phán đoán, thì chính là thuộc về người chết, đối với người như vậy, hắn đương nhiên không thể nhìn thấy vận mệnh đối phương. Nếu không phải Phượng Thần Anh muốn hắn giả bộ dẫn hồn Đường Phi trở về, Mộc Trạc căn bản sẽ không đáp ứng diễn trận hí này! Thân là người tu đạo, tối kị nhất chính là lạm sát kẻ vô tội, nếu không cẩn thận hại chết Đường Phi, hắn không phải chỉ cần chịu thiên lôi giáng búa đơn giản như vậy!

“Mộc đạo trưởng, biệt lai vô dạng a.” Phượng Thần Anh tựa tiếu phi tiếu vừa nói vừa đi vào thư phòng, Đường Phi đi theo phía sau.

“Phượng Các chủ, là bần đạo quấy rầy.” Mộc Trạc đối Phượng Thần Anh hơi hơi gật đầu xem như hành lễ, ánh mắt vẫn nhìn Đường Phiphía sau hắn.

Ấn đường không ánh sáng, mặt mang tử khí, sát khí rất nặng, đại hung hiện ra. Mộc Trạc trong lòng thở dài, xem ra hắn đoán không sai, cho dù vị Đường công tử này đã được tái sinh một lần, cũng không sống được lâu.

Phượng Thần Anh thấyMộc Trạc nhìn Đường Phi trong mắt tràn đầy thương hại, nhíu mày vừa định nói chuyện, Đường Phi lại tiến lên trước hắn một bước, theo bản năng đối với Mộc Trạc vươn tay, dùng phương thức chào hỏi của người hiện đạinói: “Nhĩ hảo, lần đầu gặp mặt, ta chính là Đường Phi.”

Mộc Trạc tuy rằng bộ dạng bình phàm, cũng không giống như Thiên Tinh có khí chấttiên phong đạo cốt, lại một thân cương dương chính khí, hai mắt kiên nghị ẩn nhẫn, khí chất thành thục ổn trọng, vừa thấy liền biết so với Thiên Tinhđáng tin hơn! Đường Phi sắc hy vọng trong mắt tăng thêm vài phần.

Mộc Trạc không đối với việc hắn đột nhiên chào hỏicó bất luận nghi vấn gì, thực tự nhiên vươn tay cầm lấy tay của Đường Phi, thản nhiên nói: “Tại hạ Mộc Trạc, đối với chuyện của công tử đã có chút hiểu biết.”

Đường Phi nhíu mày, hắn cảm giác được này Mộc Trạc đang sờ tay hắn, nhưng không phải bởi vì lỗ mãng, cảm giác giống như xuyên qua bàn tay hắn mà xem thấu cái gì.

“Khụ khụ.” Phượng Thần Anh bất mãn ho nhẹ hai tiếng, bắt tay cũng lâu như vậy? !

Mộc Trạc nhẹ nhàng cười, nguyên lai Phượng Thần Anh vẫn là để ý Đường Phi. Buông tay ra, đối hắn nói: “Việc ngươi sống lại không thuộc về luân hồi chi liệt, chắc chắn mệnh đồ nhấp nhô nhiều tai nạn, tương lai còn có thể gặp phải một tử kiếp. Bất quá đã có một con đường sống, chính là nhờ một người......”

Đường Phi khiếp sợ nhìn Mộc Trạc, hắn vừa mới sờ cốt đoán mệnh? Đợi một hồi cũng không thấy Mộc Trạc có ý tứ tiếp tục nói, Đường Phi biết lời của hắn đã dừng ở đây, liền nói: “Cho nên, ta cần ngươi giúp, chỉ cần ta trở lại địa phươngthuộc về mình, tự nhiên không cần thay thế chủ nhânkhối thân thể nàychịu kiếp nạn.”

Mộc Trạc nghe vậy chỉ lắc đầu điềm đạm cười, không có nói cái gì nữa. Hắn muốn nói cũng đã nói xong, nên cảnh cáo cũng đã cảnh cáo. Chỉ hy vọng Phượng Thần Anh có thể đối xử tử tế với hắn, không cần bởi vì tư dục bản thân hại chết Đường Phi, tương lai cả đời đều ở trong hối hận mà vượt qua, giống như ‘người kia’......

“Chuyện kia, thật sự là ngượng ngùng!” Thiên Tinh ngượng ngùng nhìn Đường Phi: “Lần trước là ta công lực không đủ, bất quá lần này sư huynh ta xuất mã tuyệt đối không có vấn đề!”

Mộc Trạc oán trách nhìn Thiên Tinh liếc mắt một cái, thật đúng trách nhiệm gì cũng đều giao cho hắn a! Quay đầu nói với Đường Phi: “Bởi vì sư đệ đã khiến cho công tử mang theo phiền toái, Mộc Trạc lần này nhất định thỏa tâm nguyệncủa Đường công tử.”

Đường Phi nhìn thoáng qua Phượng Thần Anh vẫn đang không nói gì, nghĩ nghĩ vẫn là hỏi Mộc Trạc: “Ngươi, khi nào thì có thể làm cho ta rời đi nơi này......”

“Tiết thanh minh tháng ba.” Mộc Trạc thản nhiên nói: “Ngày đó âm khí thịnh, cũng bởi vì là ngàycúng tế tổ tiên, cho dù hôm đó trong quá trình hồi hồn không cẩn thận,cõi âm cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt, thả cho ngươi một con ngựa, như vậy đối với ngươi mới có lợi.” Mấy thứ rắm chó này cũng không phải Mộc Trạc nguyện ý nói, hắn hoàn toàn chiếu chỉ thị của Phượng Thần Anh học thuộc!

Tháng ba...... Thì phải còn phải đợi thêm ba tháng, Đường Phi giương mắt nhìn về phía Phượng Thần Anh, lại không nghĩ rằng Phượng Thần Anh cũng luôn luôn nhìn hắn. Sửng sốt, Phượng Thần Anh đối hắn cười nhẹ, trong mắt vô hạn thâm tình, vô thanh nói: “Ngươi còn có thể theo giúp ta ba tháng.” Phượng Thần Anh chính là đang cược, cược trong vòng ba tháng, Đường phi sẽ cam tâm tình nguyện yêu thương hắn, khăng khăng một mực ở lại bên cạnh hắn ! Ván cờ này hắn nhất định sẽ không thua!

Đường Phi chấn động, tránh được ánh mắt của Phượng Thần Anh, lập tức hỏi Mộc Trạc thời gian cụ thể cùngvới việc chuẩn bị cái gì.

Thiên Tinhđang đứng ở bên người Mộc Trạctròng mắt chuyển hai vòng, cứng rắn chen vào giữaMộc Trạccùng Đường Phi, vẻ mặt ngây thơ rực rỡ đối Đường Phi cười nói: “Lần này sư huynh của ta tuyệt đối sẽ không thất thủ giống như ta lần trước, cho nên về vấn đề thù lao, chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng đi......” Có tiền không kiếm là vương bát đản!

Mộc Trạc thái dương gân xanh nổi lên, cố nén xúc động muốn thanh lý môn hộ, vươn tay kéo áoThiên Tinhđem người bỏ qua một bên, bài trừ một nụ cười nhạt nói: “Đường công tử không cần để ý tới hắn, chuyện này không cần bất luận thù lao gì. Đây vốn là lỗi của chúng ta.”

“Không,” Đường Phi cười cười: “Ta biết các ngươi muốn duy trì một cái đạo quánlớn như vậy cũng không dễ dàng, giá giống lúc trước là tốt rồi, đến ngày đó ta tự nhiên sẽ đem thù lao giao cho các ngươi.”

“Này......” Mộc Trạc là người tu đạocương trực công chính, nguyên bản bởi vì chịu uy hiếp của Phượng Thần Anh lừa gạt Đường Phi mà lòng đã tràn đầy áy náy, hiện tại hảo sư đệ của hắn còn muốn tiếp tục lừa tiền! Mộc Trạc bỗng nhiên có một loại xúc động muốn đem thứ tai họaThiên Tinhnày đóng gói đưa đến trên giường Phượng Thần Anh!

“Cừ thật, có tiền đồ, bần đạo xem trọng ngươi nga!” Thiên Tinhlại tiến lên vỗ bả vai Đường Phi,vẻ mặt chính trực nói.

Mộc Trạc khóe miệng co rút, một phen xả cổThiên Tinh, nghiêm mặt đối Đường Phi cùng Phượng Thần Anh gật gật đầu nói: “Như vậy chuyện này liền định như vậy, tiết thanh minh là lúc thỉnh công tử đến Thượng Tinh Lâu. Bần đạo trước cáo từ!” Nói xong cũng không đợi Đường Phi cùng Phượng Thần Anh phản ứng, nghiến răng nghiến lợi kéo Thiên Tinh bước đi, đợi trở về mới chậm rãi tính chuyện với tiểu hỗn đản ngươi!

Đường Phi bật cười lắc đầu, Mộc Trạcquản límột sư đệ như vậy kỳ thật cũng thực đau đầu đi? Chính là đang cảm thấy buồn cười hết sức, trên thân bỗng nhiên căng thẳng, Phượng Thần Anh từ phía sau ôm lấy hắn.

“Còn có ba tháng......” Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nỉ non: “Chúng ta chỉ có ba tháng ......”

Đường Phi đầu ngón tay hơi hơi rung động, cuối cùng vẫn là đưa tay đặt ở trên mu bàn tay Phượng Thần Anh, sau đó kiên định kéo hắn ra.

“Thời gian không còn sớm, câu đối xuân còn không chưa dán xong đâu......” Nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn đã quá mức để ý cảm thụ Phượng Thần Anh, có một số việc vẫn là không cần mắc thêm lỗi lầm nào nữa.

Phượng Thần Anh nhìn bóng dánghắn, khóe môi khẽ cong, kỳ thật Đường Phi đã muốn dao động vì hắn, không phải sao?

Đêm ba mươi hôm nay, Đường Phi ở một mình. Hiền vươngđi tuần tra tình hình tai nạn đã bí mật trở lại, nhân dịp đầu năm mới đã sớm muốn chạy trở về, Phượng Thần Anh đi Hiền vương phủ, bởi vì Hiền vương liên tục cho người đến thỉnh hắn năm lần, nên hắn không thể không rời đi. Đường Phi không có phản đối, ngườita từ nơi thật xa chạy về đến, không phải là muốn trông thấy lão tình nhân sao, Phượng Thần Anh đi bồi hắn cũng là hiển nhiên.

Ưu nhi làm cho hắn một bàn đồ ăn ngon, sau cũng ly khai, nghe nói là trở về nhà của mình làm lễ mừng năm mới.

Đêm nay Phượng Tê Các thực náo nhiệt, Tố Tâm việncủa Đường Phi lại rất lạnh lẽo.

Bầu trời đêm sau khi tuyết rơi trông thực sạch sẽ thực thấu triệt, pháo hoa thuần lam sắc bắn lên trời tạo ra vô số đạo hoa mỹ, còn có nhiều điểm tinh quang hoàng sắc lóe lên. Dưới ánh lửa cùng tinh quang chiếu rọi, tuyết đọng trên nóc nhà trông như ngọc bàn, lớp tuyết dày tựa như ngân hải, diệu nhânmà hoa mắt. Đồng thời, cũng chiếu sáng tiểu viện yên tĩnh của Đường Phi.

Đường Phi ngồi ở bàn đá trong sân, trước mặt đã bày đầy rượu và thức ăn, mỗi một món đều là Ưu nhi tỉ mỉ chuẩn bị vì hắn. Ngẩng đầu nhìn cảnh đẹpkhó gặp, mạc danh kỳ diệu nhớ tới một câu thơ -- Ngọc Lâu vi vai, Ngân Hải vi mục. Nâng tay cầm lấy chén rượu chậm rì rì uống một ngụm, Đường Phi khóe môi khẽ nhếch, cười tự giễu, nguyên lai độc ẩm (một mình uống rượu) là một phen tư vịnhư vậy.

“Hừ.” Một tiếng cười khinh miệt từ phía sau vang lên, Đường Phi nghi hoặc xoay người, nguyên lai là Lam Tử Tương mặc một thân thanh y.

Lam Tử Tươngđứng ở cửaviện, ôm cánh tay, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Đường Phi.

Đường Phi đánh giá mĩ thiếu niênbỗng nhiên xông tới, độ cong khóe miệng giương cao thêm vài phần, dẫn theo ba phần ngữ khí ngả ngớn giơ lên chén rượutrong tay, nói: “Mỹ nhân, uống một chén?” Hắn đương nhiên biết mục đích Lam Tử Tương đến, chỉ là đêm nay vắng lặng, làm cho hắn nổi lên tâm tưác liệt muốn trêu đùa mĩ thiếu niên.

Hoàn toàn không biết Đường Phi sẽ có hành động khinh bạcnhư vậy,Lam Tử Tương mặt trở nên đỏ bừng, một đạo pháo hoa đỏ tươi vừa lúc bắn lên trên không phía sau hắn, chiếu xuống gương mặt càng động lòng người.

“Hưu ~” Đường Phi nhịn không được huýt sáo một cái, sau đó một bên uống rượu một bên làm càn đánh giá sắc đẹp trước mắt,nói: “Ngườiđúng là xinh đẹp như hoa!” Hoa này, đương nhiên là chỉ pháo hoa trên bầu trời. Dù sao Lam Tử Tươngcũng là loại hình hắn thích nhất, không xem thực phí.

“Ngươi !” Lam Tử Tươngvừa xấu hổ vừa tức giận chà chà hai chân dưới đất: “Ngươi, đăng đồ tử (kẻ dâm đãng)!” Ở trong mắt hắn, hành động làm càn như vậy của Đường Phi cùng với hạng lưu manh du côn đầu đường xó chợ không khác nhau lắm! Vừa muốn phát hỏa, lập tức nghĩ tới mục đích đêm nay là muốn đem Đường Phi chọc giận,để hắn điHiền vương phủ trình diễn một tiết mục tranh giành tình nhân, lại cười lạnh một tiếng nhìn hắn nói: “Hừ, đừng tưởng rằng lão gia thật sự sủng ngươi, ngươi bất quá chỉ là đồ chơi của hắn, chỉ cần chơi chán là có thể tùy ý vứt bỏ! Xem, tại ngày này lão gia vẫn là lựa chọn Hiền vương, ngươi cho là lão gia sẽ vì ngươi buông tha Vương gia?” Lam Tử Tương trên gương mặt tinh xảo tràn đầy bất hảo, lời nói ác độc đả thương người: “Nếu ngươi không phải còn có một chút giá trị lợi dụng, ngươi cho rằng lão gia sẽ sủng ngươi? Không tự biết thân phận mình, còn dám gọi thẳng tục danh của lão gia! Hừ, đến lúc đó, bản công tử muốn nhìn xem kết cục của ngươi là như thế nào!”

“Ngươi nói xong rồi? Nếu không muốn cùng ta đối ẩm vậy trở về đi, im lặng để cho ta trải qua một năm.” Đường Phi bất đắc dĩ ngồi trở lại vị trí, gắp một miếng bào ngưđã muốn lạnh, cau mày vẫn là nuốt xuống. Lãng phí thực phẩm không phải tác phong của hắn.

Hắn cư nhiên không có sinh khí?! Lam Tử Tương nghi hoặc nhìn Đường Phi. Đường Phi chính là đang thảnh thơi ăn một miếng đồ ăn đã lạnh lẽo,uống một ngụm rượu đã lạnh thấu, rõ ràng Phượng Thần Anh bỏ lại hắn, đi cùngHiền vươngtrải qua đêm trừ tịch, rõ ràng chỉ có cô độc một mình, hắn lại một chút cũng không để ý, trên mặt thậm chí không có nửa điểm cô đơn hoặc là không cam lòng.

Lam Tử Tương cắn nhanh môi dưới, hắn cũng không tin nam nhânnày có thể thật sự hào phóng rộng rãi như thế! Một tiếng cười lạnh, liền nói tiếp: “Hừ, đừng quên ta là thân phận gì,ngươi lại là thân phận gì! Ngươi nói, nếu ta đem đêm nay chuyện ngươi khinh bạc ta đêm nay nói cho lão gia, hắn sẽ xử phạt ngươi như thế nào?”

“Xử phạt?” Đường Phi buồn cười đem chén rượu uống một hơi cạn sạch, nhíu mày cười nói: “Ngươi tin không nếu ta nói với Phượng Thần Anh muốn ngươi, hắn sẽ không chút do dự đem ngươi đưa đến trên giường lấy lòng ta?”

“Ngươi câm miệng!” Lam Tử Tương rốt cuộc nhịn không được tức giận, lớn tiếng kêu to đồng thời nâng tay phải lên hung hăng hướng Đường Phi đánhtới.

Đường Phi tuy rằng nhìn không thấyLam Tử Tương cầm cái gìtrong tay, nhưng theo bản năng vẫn hướng bên cạnh tránh đi.

Hai má đau xót, một đạo hồng ngân tinh tế ở xương gò má của Đường Phi hiện lên.

Đường Phi kinh ngạc nâng tay sờ sờ vết thương, không có đổ máu, hẳn là chỉ là cắt qua một chút. Đường Phi may mắn thở phào, hoàn hảo không có đổ máu, nếu không ở trước mặt mĩ thiếu niên mà té xỉu sẽ rất mất mặt!

Đường Phi tay cầm chiếc đũa dừng một chút, ngẩng đầu nhìn hướng Lam Tử Tương, sau đó giương lên khóe miệng tà tà cười: “Cám ơn ngươi đã hạ thủ lưu tình, ta biết ngươi luyến tiếc ta chết. Như thế nào, ngươi là tức giận ta vừa rồi muốn ngươi? Cho nên mới dùng phương pháp như vậy trả thù ta?”

“Ngươi !” Lam Tử Tương chán nản, hắn chưa từng gặp qua kẻ vô lại như vậy! Tức giận chà chà chân, Lam Tử Tương xoay người bước đi, hắn vốn là muốn cho Đường Phi tức giận, nhìn một chút bộ dáng như con chó giữ nhà của hắn, ai ngờ bản thân lại bị chọc đến nộ khí xung thiên!

Lam Tử Tương thở phì phì đi ra Tố Tâm viện, đang muốn vềLiên việncủa mình, lại nhìn thấyNam Vũđang tựa tiếu phi tiếu ở trong hoa viên của Đông viện nhìn hắn.

“Hừ, như thế nào, ngươi cũng một mình tịch mịch cho nên đi ra xem pháo hoa?” Lam Tử Tươngbất hảo cười nói.

“Nếu ta là ngươi, tuyệt đối sẽ không ở phía sau đi trêu chọc hắn. Lão gia đối với hắn là ôm tâm tư gì, ta nghĩ không có ngườibiết rõ, chỉ trừ bản thân lão gia.” Nam Vũ nói xong câu đó, đối Lam Tử Tương cười nhẹ, xoay người trở về sân của mình.

“Hừ !” Lam Tử Tương hung hăng nhìn chằm chằm bóng dángNam Vũ: “Lại một kẻ tự cho là đúng, đồ đê tiện!”

Một đêm pháo hoa rốt cục ngừng lại, Đường Phi nhìn bầu trời đêmtrống rỗng, ngửa đầu uống cạn rượu trên bàn, trong mắt dẫn theo vài phần cô đơn. Lúc trước cũng chỉ có một mình, sớm đã thành thói quen cô độc, đêm nay cư nhiên lại cảm thấy có chút tịch mịch? Đường Phi ảo não gõ đầu, nhất định là uống rượu đi, cho nên mới có cảm giác như vậy. Giương mắt nhìn sân nhỏ xung quanh, phòng ở bình thường đã sớm treo đènđặt chậu than lúc này đang hé mở ra, bên trong một mảnh tối đentrống rỗng, lộ ra lãnh ýnhè nhẹ. Cái người thích đứng ở cửa chờ mình, đêm nay lại ở bên cạnh người khác...... Thoáng chốc, Đường Phi nhìn địa phương Phượng Thần Anh bình thường vẫn đứng dựa vào, có chút thất thần.

“Lạnh không? Có đói bụng không?” Lời nói ấm áp của Phượng Thần Anh giống như vang lênở bên tai, Đường Phi đột nhiên bừng tỉnh, lắc đầu thật mạnh. Cư nhiên ở phía sau nhớ tới Phượng Thần Anh, xem ra hắn thật sự uống nhiều rượu!

Lung lay đứng dậy, Đường Phi lại rót một chén đầy, dù sao đã muốn say, vậy thì say hoàn toàn đi! Nói như vậy không chừng có thể mơ thấy Trần Thần, cũng sẽ không còn miên man suy nghĩ!

Vừa muốn nâng chén, Đường Phi nhìn đến bóng dáng chính mình trên tuyết, bên cạnh bóng dáng còn có ánh trăng rằm, mờ đến cơ hồ nhìn không thấy.

“A !” Đường Phi cười tự giễu, sau đó ngẩng đầu đối tinh quang đầy trời cùngánh trăng rằm lẩm bẩm nói: “Nâng chén mờitrăng sáng,” sau lại cúi đầu nói với bóng dáng: “Đối bóng thành...... ba người......” Đường Phi dùng tay trái rảnh rỗi nhu nhu ánh mắt, hắn thật sự say? Cư nhiên nhìn một thành nhiều! Hai là nói đêm ba mươi cũng sẽ không hay ho như vậy mà nhìn thấy quỷ?(Hai câu thơ trên của bài Nguyệt Hạ Độc Chước – Lý Bạch. Nguyên văn là: Cử bôi yêu minh nguyệt, Đối ảnh thành tam nhân)

Phía sau ấm áp, hơi thở quen thuộc quấn quanh thân Đường Phi, tay giơ chén rượu cũng bị một bàn tay ấm áp khác cầm trụ, bên tai truyền đến lời nóimềm nhẹ ẩm ướt: “Ta như thế nào để ngươi cùng ánh trăng đối ẩm? Đường Phi, ta cho tới bây giờ đều luyến tiếc ngươi cô độc.”

Chén rượu chậm rãi để sát vào bên miệngĐường Phi, lại từ giáp biên miệng hắn rót vào miệng Phượng Thần Anh. Đường Phi chậm rãi giương lên khóe miệng, nguyên lai là nam nhân mà hắn quyến luyến này cho hắn độ ấm...... Vẫn không xoay người, Phượng Thần Anh liền bắt lấy cằm từ phía sau hôn trụ môi hắn, mời hắn cộng ẩm.

Vừa hôn xong, Đường Phi có chút thở hổn hển dựa ở trước ngựcPhượng Thần Anh, Phượng Thần Anh gắt gao ôm thắt lưngĐường Phi, cằm để ở trên vai hắn, đôi môi mỏng manh ở cổ hắn mút liếm.

Bởi vì có hơi rượu, cũng bởi vì cái hôn vừa rồi, Đường Phi sắc mặt đỏ hồng, đôi môi khẽ run lên, cảnh sắc khó gặp như vậy khiến Phượng Thần Anh hơi thở càng ngày càng nóng rực.

Thời điểm đang muốn lôi kéo Đường Phi thêm một lần, lại phát hiện trên mặt hắn có một đạo hồng ngânchói mắt. Ánh mắt lạnh lùng, Phượng Thần Anh chỉnh ngay ngắn thân thểĐường Phi, cầm mặt hắn nhìn kỹ một hồi lâu, thanh âm lạnh lẽo mới nói: “Vừa rồi ai tới đây.”

Đường Phi khóe môi khẽ cong, trầm giọng nói: “Tiểu tình nhân của ta.” Nói xong nâng tay nắm lấy cố Phượng Thần Anh, để sát vào bên tai hắn, vươn đầu lưỡi ở trong vành tai hắn vẽ một vòng tròn -- đây là phương pháp tán tỉnh hắn thích nhất.“Ta cứng rắn không được đã bị hắn nháo một chút, bị thương như vậy cũngkhông oan.”

Quả nhiên, bị Đường Phi chọc ghẹo như vậy, Phượng Thần Anh ảo não phát hiện bản thân cư nhiên chân có chút nhuyễn!

Vì vãn hồi khí thế, Phượng Thần Anh trong tay căng thẳng kéo Đường Phi càng gần sát chính mình, cúi đầu cắn cắn cằm Đường Phi, nhẹ giọng nói: “Nguyên lai ngươi cư nhiên thừa dịp ta không có ở đâymà câu tam đáp tứ, còn đem chứng cứ phạm tội để lại, ngươi nói, ta nên phạt ngươi như thế nào? Không, trước vẫn là đem tiểu yêu tinh kia tìm ra, sau đóphanh thây vạn đoạn mới tốt.”

Đường Phi vẻ mặt say rượu, đối với lời Phượng Thần Anh nói không chút nào để ý. Ánh mắt cong lên, ngờ vực nói: “Ngươi nói, đêm nay ta áp ngươi hay ngươi áp ta?” Còn có ba tháng, có phải hay không đại biểu hắn cùng Phượng Thần Anh có thể ở ba tháng cuối cùng này phóng túng bất kể hậu quả?

Phượng Thần Anh ánh mắt híp lại, hắn đương nhiên biết Đường Phi là giả bộ say, thậm chí khiêu khích hắn vì muốn làm cho hắn đừng so đo chuyện này, đồng thời cũng vì giúp cái người làm bịthương hắn. Xem ra, chuyện này hãy chậm rãi tính sau. Dù sao từ một lần trước Đường Phi cam chịu hiến thân kia, sau cũng không chạm qua hắn, ngày ngày đều là xem được mà ăn không được, hắn đã sớm bị nghẹn đến phát điên rồi! Nếu Đường Phi đã tự mình dâng lên tới cửa, hắn lý nào lại không ăn?

“Nếu không đêm nay chúng ta thử xem?” Phượng Thần Anh cúi đầu dán trên môi Đường Phi, thanh âm dụ hoặc. Lúc này đây, nhất định cùng đêm hoan áilần trước bất đồng. Phượng Thần Anh tin tưởng vô luận là Đường Phi hay bản thân hắn, đều muốn có một đêm tốt đẹp khó quên.

-----------------------

Đường Phi cảm thấy có chút nóng, chống thắt lưng ngồi dậy, mới phát hiện Phượng Thần Anh không biết khi nào thì đã ly khai, trong ổ chăn lại còn đặttới năm cái ấm lô.

Đường Phi phù ngạch bật cười, đây là muốn nướng sống hắn đến chết a?

Cửa “cọt kẹt” một tiếng mở ra, Phượng Thần Anh chỉ mặc một kiện ngoại bào mang theo một thau nước ấm tiến vào, nhìn đến Đường Phi đang xem ấm lô trong chăn cười khổ, kinh ngạc nói: “Ngươi tỉnh? Là ta đánh thức ngươi đi?”

“Không phải, là nóng tỉnh.” Đường Phi thân thủ kéo qua áo choàng khoác ở trên người, nhìn thấy Phượng Thần Anh mang theo nước ấm đi đến mặt saubình phong. Chỗ bình phong đã sương khói lượn lờ, xem ra hắn không phải chỉ mới bưng có một thau.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời sắc, phát hiện cửa sổ đã đóng chặt, bất quá dựa vào ánh sáng chiếu tới xem ra vẫn còn sớm. Đường Phi cố gắng di động thân thể đau nhức xuống giường hỏi: “Ngươi sớm như vậy đã tắm rửa?”

“Không phải.” Phượng Thần Anh đem thau nước ấm cuối cùng đổ vào trong dục dũng, đi ra nhìn thấy Đường Phi muốn xuống giường nhanh chóngchạy ra đỡ hắn, nói: “Chuẩn bị cho ngươi, tối hôm qua chỉ qua loa giúp ngươi rửa sạch một chút, ta nhớ ngươi tỉnh luôn muốn tắm rửa một cái.”

Đường Phi đẩy hắnra, tà tà liếc hắn một cái nói: “Ta không phải nữ nhân, tự mình có thể xử lý bản thân.”

Phượng Thần Anh cười cười, vẫn là đưa tay nâng dậy Đường Phi, nói: “Ngươi nếu là nữ nhân, bị ta áp một đêm như vậy lúc này còn có thể đứng lên?” Tối hôm qua Phượng Thần Anh thừa dịp Đường Phi có chút say mà hoang đường một đêm, thẳng đến khi trời gần sáng mới đem Đường Phi đã trong tình trạng kiệt sức buông ra. Hắn tuy rằng một đêm không ngủ nhưng tinh thần vẫn sáng láng, bất quá Đường Phi cũng mới ngủ có hai canh giờ đã tỉnh lại. Hơn nữa thoạt nhìn, khí sắc cũng không tệ lắm.

Đường Phi cúi đầu ngắm ngắm hai cái đùi còn đang run run, tiếp nhận nâng đỡ của Phượng Thần Anh, phía sau vẫn là không thể động mạnh.

Nước ấm bỏ thêm chút thảo dược, Đường Phi hỏi cũng không hỏi liền bước vào bồn tắm. Dù sao Phượng Thần Anh sẽ không ở phía sau hại hắn, hắn còn mừng rỡ phao một dược dục làm giảm bớt mệt mỏi sau một đêm miệt mài. Vi nước ấmkhiến cho Đường Phi thoải mái mà thở dài, nghe được mùi thảo dược không nồng không đạm, đau nhức trên cơ thể giống như giảm bớt không ít. Không thể không thừa nhận, ở một số phương diện mà nói, Phượng Thần Anh là mộttình nhân rất tốt.

Nhìn ra Đường Phi đối với mình tin cậy, Phượng Thần Anh tâm tình bỗng tốt lên không hiểu tại sao. Vươn tay, dùng lực vừa phải giúp Đường Phi mát xa.

Đường Phi được hầu hạ thư thư phục phục nhắm mắt lại, vừa lòng khen: “Nhìn không ra thủ nghệ của ngươi còn rất tốt.” Không đợi Phượng Thần Anh đắc ý, Đường Phi lại đón lấy nói: “Vẫn thường giúp đám tiểu tình nhân ở hai viện kia của ngươi làm sao?”

Phượng Thần Anh khẽ cười một tiếng, tay mát xa trên vai dần dần trượt đến trước ngựcĐường Phi, vuốt ve hai điểm hồng anhquen thuộc, loan hạ thắt lưng ghé vào lỗ tai hắn khẽ cắn nói: “Ta chưa từng hầu hạ qua bất luận kẻ nào, những chuyện nấu nước tắm rửa, mát xa vân vân, là lần đầu tiên ta làm.”

Đường Phi thét lớn một tiếng, ngửa đầu híp lại ánh mắt nhìn Phượng Thần Anh, nhếch miệng nói: “Nguyên lai ta là người đầu tiên, kia thật đúng là vinh hạnh a.”

Phượng Thần Anh cổ họng căng thẳng, thanh âm khàn khàn: “Đường Phi, không cần tái dụ hoặc ta, nếu lại làm tiếp một lần, ngươi nhất định sẽ ăn không tiêu.”

Đường Phi hừ cười một tiếng, thân thủ ôm lấy cổ Phượng Thần Anh nhẹ nhàng hôn: “Ngươi không nên hoài nghi năng lực ở phương diện kia của một người nam nhân.” Tuy rằng tối hôm qua Đường Phi không có một lần phản áp thành công, nhưng không có nghĩa là bị hắn vây hạ thì cũng chịu thua khí thế của hắn. Thói quen nắm giữ quyền chủ đạo, tối hôm qua đa số tình huống là hắn dẫn đường Phượng Thần Anh. Nếu không phải sau đó hắn thật sự là quá mệt mỏi, cũng sẽ không bị Phượng Thần Anh áp đảo.

Phượng Thần Anh cười, đưa tay giải khai quần áochính mình. Ở trong dục dũng hắn còn chưa có thử qua, bất quá thoạt nhìn giống như rất kích thích.

Trải qua tối hôm qua,hiểu biết của Phượng Thần Anh đối với Đường Phi càng sâu sắc thêm một bước, biết nam nhânnày không phải dễ dàng chinh phục như vậy, nhưng đồng thời cũng mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ. Tối hôm qua cái loại cảm giác này, là hắn chưa từng có ở bất luận trên người một nam sủng nào cảm thụ qua. Trước kia cùng nam sủng một đêm xuân phong, đại đa số cảm giác đều giống như làm cùng nữ nhân, không có khác biệtquá lớn. Nhưng mà Đường Phi, lại làm cho hắn hiểu được cái gì mới là chi gian tình áicủa nam nhânchân chính, có một loạidã tính cùng dục vọngtối nguyên thủy thuộc về riêng nam nhân.Tối hôm qua tuy rằng nhìn như là hắn chinh phục Đường Phi, nhưng trong lòng hắn lại rõ ràng người không khống chế được là chính mình.

Nhìn Đường Phiở trong nước dần dần thất thần, Phượng Thần Anh hỏa dụccùngdục vọng chinh phụctrong mắt càng sâu thêm vài phần, hắn nhất định phải hoàn hoàn chinh phục được Đường Phi, vô luận là người, hay là tâm!

Miệt mài quá độ, kết quả đương nhiên chính là hai người ôm nhau ngủ ở trên giường một ngày một đêm.

-------------------

## 38. Chương 38: Nhập Cuộc

Thái tử phủ.

Tần Nghị cấp Thuần Vu Quyết một chén đầy bánh bao, cùng rau hẹ thịt heo, hắn thích ăn mấy món này. Một bên vội vàng gắp thức ăn cho Thuần Vu Quyết một bên nói với Hà Tịch: “Ngày đầu năm mới, ngươi đã đi do thám tin tức? Không mệt mỏi a? Mau mau, bánh bao phải ăn lúc còn nóng, để lạnh sẽ không ngon.” Nói xong, cũng tự mình cấp cho Hà Tịch một chén.

Hà Tịch nhanh chóng tạ ơn tiếp nhận, bởi vì bọn họ thường thường có chuyện quan trọng thảo luận, cho nên bình thường sẽ không cho hạ nhânhầu ở một bên. Lần này là ở trên bàn cơm, Tần Nghịthực không ngại thân phận, trực tiếp cấp cho mưu thần của mình một chén bánh bao.

Hà Tịch đối với bánh bao cũng không hứng trí cho lắm, trong lòng hắn lo lắng một chuyện khác.

“Điện hạ, Hiền vương sẽ không vô duyên vô cớ bí mật hồi kinh, hơn nữa vừa hồi kinh liền triệu kiến Phượng Thần Anh.” Hà Tịch vừa ăn vừa nói: “Thần chỉ sợ bọn họ là có mưu đồ.”

“Tiểu Quyết, cái này ăn ngon, ăn nhiều một chút a.” Thuần Vu Quyết trong bát đều đã đựng đầy thức ăn nhiều màu sắc, Tần Nghịgiống như không nhìn thấy vẫn còn tiếp tục gắp, dường nhưsợ hắn ăn không đủ no. Mà Thuần Vu Quyết đã ăn tới chén bánh bao thứ ba, vẫn như thực nghe lời, gắp thức ăn lên miệng, bên cạnh xương cá này nọ đã chất thành một tòa núi nhỏ, hắn cũng không có ý tứdừng lại.

Hà Tịch nhìn hai người căn bản không đem lời mình nói để ở trong lòng, không khỏi ão não nói: “Điện hạ! Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, chúng ta vẫn cần phái người đi chú ý nhất cử nhất động của Phượng Thần Anh!”

Tần Nghị rốt cục dừng tay, nhìn mắt Hà Tịch, thật lâu sau mới nói: “Hà Tịch, ngươi có biết ngươi cái này gọi là gì không? Để tâm quá mức.”

Hà Tịch sửng sốt, không rõ nhìn Tần Nghị.

Tần Nghị thở dài, lấy quacẩm khăn sạch sẽ ở một bên giúp Thuần Vu Quyết lau lau miệng, nói: “Ngươi lo lắng không phải Ngũ đệ cùng Phượng Thần Anh có hành độnggì, mà là lo lắng Đường Phi có phải hay không đã muốn đứng về phía Phượng Thần Anh.”

Hà Tịch chấn động, theo bản năng biện giải: “Không phải, Đường Phi nói hắn phải rời khỏi Phượng Thần Anh, rời đi nơi này! Hắn sẽ không......”

“Tối hôm qua Phượng Thần Anh ở Hiền vương phủ chỉ nửa canh giờ, sau đó liền vội vàng bận rộn quay về.” Tần Nghị nhìn Hà Tịchsắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch, khẽ thở dài một cái, tiếp tục nói: “Ta đem chuyện này nói ra không phải trách cứ ngươi không đem chuyện này nói cho ta biết, mà là muốn nhắc nhở ngươi Ngũ đệ tối hôm qua trở về, cũng không phải bởi vì âm mưu gì, hắn chỉ là đơn thuần muốn gặp Phượng Thần Anh, cùng hắn ăn một bữa cơm đoàn viên. Chỉ tiếc, Phượng Thần Anh tâm căn bản không ở chỗ Ngũ đệ. Người có thể làm cho Phượng Thần Anh vội vàng bận rộn chạy về Phượng Tê Các, cũng chỉ có một mình Đường Phi. Đây cũng gián tiếp chứng minh địa vị của Đường Phi ở trong cảm nhận của Phượng Thần Anh, đã vượt qua Ngũ đệ. Ngươi muốn phái người tới giám sát Phượng Thần Anh, kỳ thật là nghĩ tìm cái lấy cớ bảo hộ Đường Phi, tối hôm qua Ngũ đệ nhất định rấttức giận, tình cảnh Đường Phi hiện tại có bao nhiêu nguy hiểm, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng.”

Hà Tịch cúi đầu, hai tay nắm chặt. Giờ phút này hắn trầm mặc, tương đương với việc cam chịu lời Tần Nghị nói.

“Hà Tịch.” Tần Nghị buông chiếc đũatrong tay, ánh mắt sâu thẳm: “Ta biết tâm tư của ngươi, nhưng mà Đường Phi không phải người có thể lấy thực lực của ngươi mà cứu được. Đừng quên ta nói rồi, hắn đã sớm nhập cục. Buông tha cho hắn đi, bổn vương không hy vọng tương lai ngươi vì hắn đối với bổn vương tâm sinh hiềm khích, cái này không đáng.”

Hà Tịch vô lực nhắm mắt lại, Tần Nghị nói ra những lời này, chẳng khác nào hoàn toàn phán Đường Phi tử hình......

“Dạ, điện hạ. Thần, hiểu được.” Tần Nghị cười nhẹ, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục gắp rau cho Thuần Vu Quyết.

Thuần Vu Quyết cắn một cái chân gà, vụng trộm nhìn mắt Hà Tịch, sóng mắt ẩn hiện, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

----------------

Đường Phi giang hai cánh tay, xem nhẹ ánh mắtu oán của Phượng Thần Anh, mặc hắn giúp đỡ mình mặc quần áo kếttóc.

Phượng Thần Anh tùy tay cầm một cây mộc trâmtố sắc, khơi mào mái tóc phía sau hắn cuộn vài vòng, sau đó lui ra phía sau hai bước thưởng thức kiệt tác của mình.

Đường Phi sửa sang lại đai lưngcó chút chặt, đối Phượng Thần Anh nhíu mày, nói: “Ngươi không biết là đai lưng có chút chặt?”

Phượng Thần Anh thất bại thở dài, tiến lên giúp Đường Phi nới nới đai lưng, thuận thế ôm hắn, buồn bã nói: “Ngươi nói, ta đều cố ý tuyển quần áo cùng trang sức màu tối một chút, nhưng vì cái gì ngươi vẫn là như vậy -- chói mắt? Thật muốn đem ngươi giấu đi, như vậy sẽ không sợ cả nhóm nam lẫn nữ đem ngươi trộm đi.”

Kỳ thật Đường Phi hôm nay cách ăn mặc cũng không bằng ngày xưa, đoạt ánh mắtngười khác như vậy, đây cũng là do Phượng Thần Anh cố ý đem hắn thu liễm bớt. Về phần Phượng Thần Anh vì cái gì vẫn còn cảm thấy hắn chói mắt, chỉ có thể nói, là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

Đường Phi hiểu ra, hắn còn thắc mắc quần áo hôm nay so với mọi ngày giống như bình thường hơn rất nhiều, nguyên lai là Phượng Thần Anh cố ý!

“Tư tưởng của ngươi không thể lớn lên sao?” Đường Phi không biết làm thế nào, vỗ vỗ lưng Phượng Thần Anh nói, Hà Tịch hôm nay hẹn hắn ở Phương Hoa Lâu gặp mặt, Phượng Thần Anh tuy rằng không có ngăn cản hắn cũng không có nói muốn đi theo, nhưng vẻ mặt hắn một bộ dáng không tình nguyện thật sự là làm cho Đường Phi đau đầu. Hắn trước kia không có bạn tình cố định, trừ bỏ tán tỉnh rathì lời tâm tình gì cũng không nói, càng miễn bàn dỗ dành người khác gì đó.

“Không thể.” Phượng Thần Anh ôm Đường Phi siết chặt, buồn thanh nói: “Ngươi không phải thường thường giễu cợt ta là tiểu đệ đệ sao? Lúc này mới nhớ tới chuyện để cho ta lớn lên.”

“Ngươi thật đúng là......” Đường Phi quả thực dở khóc dở cười, đành phải dùng sức kéo ra Phượng Thần Anh càng ôm càng chặt: “Vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào ?”

“......” Phượng Thần Anh ủy khuất nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, nặc nặc nói: “Ngươi muốn đi thì đi, ta sẽ không ngăn cản ngươi, càng luyến tiếc khiến ngươi không vui.”

Đường Phi ngẩn ra, trong lòng nhuyễn xuống, ngữ khí mềm nhẹ: “Nếu không, ngươi cùng ta đi đi?”

“Không cần.” Phượng Thần Anh rõ ràng cự tuyệt: “Ta mới không cần nhìn ngươi cùng một nam nhânkhác khanh khanh ta ta, ngốc tử mới muốn tự mình chịu tội.”

Đường Phi khóe miệng co rút, thầm nghĩ đại gia ngươi thật đúng là khó hầu hạ!

Đáng tiếc nhìn Phượng Thần Anh ánh mắt ủy khuất giống như tiểu cẩu, Đường Phi phá lệ một câu nói nặng cũng không nói nên lời: “Ngoan,” Đường Phi sờ sờ đầuPhượng Thần Anh, thanh âm ôn nhu: “Đêm nay chờ ta về cùng nhau ăn cơm, ta làm cho ngươi trứng gà luộc lòng đào.”

Vừa mới dứt lời, Phượng Thần Anh hai mắt phượng hẹp dài lập tức phát sáng, trù nghệ của Đường Phi hắn không dám khen tặng, duy độc trứng gà này của hắn thì cả ngự trù so ra đều kém!

“Ngươi nói, đêm nay làm cho ta ‘đường tâm’ --” Phượng Thần Anh thân thủ ở vị trí trái tim Đường Phi dùng đầu ngón tay điểm điểm, hắn vẫn cho rằng, vị ngọt trong trứng luộc lòng đào này, chính là ‘đường’ trong Đường Phi. Bởi vì là Đường Phi tự tay làm.

Đường Phi bất đắc dĩ cười lắc đầu, không hề để ý tới Phượng Thần Anh, tùy ý phất phất tay, xoay người liền đi. Thời gian hắn cùng Hà Tịch ước định sắp đến, tới muộn không phải tác phong của hắn.

Phượng Thần Anh đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng Đường Phi dần dần biến mất ở trước mắt. Khóe môi còn mang theo tiếu ýthản nhiên, đây là lần đầu tiên hắn đối với người khác làm nũng, lại còn là một người nam nhân. Nhìn Đường Phi bất đắc dĩ lộ ra vẻ thản nhiên dung túng, hắn cư nhiên cảm giác cũng không tệ lắm. Khó trách đám công tử thị cơ này nọ ở hai viện của hắn lại thích hướng hắn làm nũng, nguyên lai cảm giác được ngườikhác sủng nịch tốt như vậy.

Phượng Thần Anh dùng cái tay vừa rồi mơn trớn trái tim Đường Phi áp lên trên ngực của chính mình, tình cảm của hắn hiện tại đối với Đường Phi, có phải hay không đã có chút không thể khống chế, đã có chút -- nguy hiểm?

Phương Hoa Lâu.

Hà Tịch tinh tế đánh giá Đường Phi, sắc mặt hồng nhuận, thần thái sáng láng, trong mắt không lãnh đạmgiống như ngày xưa, sóng mắt lưu chuyển dẫn theo một chút nhu tìnhxa lạ. Khóe miệng gợi lên độ cong đã không còn trào phúng và bất hảo như trước, mà là mang theo chân tâm mỉm cười. Đường Phinhư vậy, so với lúc trước càng hấp dẫn người. Bất quá mười ngày không thấy, Đường Phi tại sao lại biến thành một người xa lạ như vậy.

Hà Tịch trên mặt lộ vẻ tươi cườilạnh lùng như mọi khi, hạ mí mắt đồng thời thấy được hôn ngân chói mắt trên người Đường Phi, cổ áo thật dày xung quanh cũng không che dấu được. Nhất thời trong lòng đau đớn, cười nhạt trên mặt thiếu chút nữa không giữ được! Người làm cho Đường Phi thay đổi,là Phượng Thần Anh sao? Đường Phi hắn, đúng là vẫn còn đối Phượng Thần Anh động tâm......

“Mấy ngày không thấy, ngươi trông gầy hơn một chút.” Từlúc ngồi xuống đến bây giờ đã qua hơn một khắc, hai người đều không nói chuyện, Đường Phi vì không muốn cho không khí tiếp tục xấu hổ, đành phải phá vỡ cục diện bế tắc trước.

“Phải không?” Hà Tịch không dấu vết thu hồi ánh mắtchính mình, nhìn sang nơi khác nói: “Có thể là mấy ngày nay không có gì hợp khẩu vị đi.”

“Tiệc mừng năm mới mà không hợp khẩu vị? Thức ăn thái tử phủ khi nào thì kém thành như vậy?” Đường Phi nhíu mày cười, trên mặt đầy ý vị.

Hà Tịch nhịn không được bật cười, biết Đường Phi cũng là lo lắng cho mình, liền buông tha ý tưởng thượng vàng hạ cám trong lòng, giải thích: “Không phải, là năm ngoáidính chút phong hàn, uống nhiều dược, tự nhiên sẽ không có khẩu vị.”

“Vậy ngươi hiện tại đã khỏi hay chưa?” Đường Phi vừa nghe lập tức có chút khẩn trương, đối mặt một người giốngTrần Thần như thế, hắn không thể không quan tâm: “Chỗ Phượng Thần Anh có một đại phukêu là Cốc Dương, y thuật thực không tồi, nghe nói mạng của ta là hắn cứu trở về. Nếu không ta bảo hắn đến xem cho ngươi đi.”

Đối với khẩn trương cùng lo lắng của Đường Phi, Hà Tịch thực hưởng thụ, tâm tình cũng tốt không ít, liền nói: “Bất quá chỉ là bệnh nhỏ, trong thái tử phủ có ngự y, mấy chén thuốc liền đã tốt lên rồi, không cần lo lắng.”

Đường Phi nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng không thể không thở dài, tâm tình Hà Tịch rõ ràng bởi vì mình nói vài câu quan tâm liền tốt lên, nhưng mà hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không biết, nói sang chuyện khác: “Hoàn hảo năm naytuyết rơiít hơn, nếu không hôm nay thật sự lạnh, không có cách nào xuất môn.”

“Đúng vậy......” Hà Tịch gục đầu xuống, đột nhiên hỏi nói: “Đường Phi, ngươi không phải là đối với Phượng Thần Anh, động tâm?”

“Cái gì?” Đường Phi sửng sốt, hiểu được, sau vừa định phủ nhận, há mồm lại nói: “Phải......”

Tuy rằng quan hệ cùng Phượng Thần Anh đến bây giờ vẫn không minh bạch, hai người cũng không công khai, nhưng Đường Phi không có cách nào phủ định Phượng Thần Anh ở trong lòng hắn là đặc biệt, vào buổi tối hôm ba mươi kia, Đường Phi cũng đã lựa chọn không tiếp tục lừa gạt chính mình. Cho nên, hắn hiện tại cũng không có biện pháp lừa gạt Hà Tịch. Huống chi, hắn cũng không nghĩ tới muốn gạt hắn.

Hà Tịch trong mắt chảy ra một chút thống khổ, lại bởi vì cúi đầu mà che dấu cảm xúc rất tốt, thanh âm nói chuyện đã có chút cứng nhắc: “Nhưng mà ngươi ở trong mắt hắn chỉ là một cái nam sủng mà thôi, ân sủng của hắn đối với ngươi, sẽ không thể giữ vĩnh viễn.”

Đường Phi nhíu nhíu mày, lời Hà Tịch nói làm cho hắn cảm thấy khó chịu, cái gì kêu là nam sủng ? Cái gì gọilà ân sủng? Nguyên lai hắn ở trong mắt Hà Tịch bất quá chỉ là một tiểu bạch kiểm được Phượng Thần Anh bao dưỡng sao?

“Đầu tiên, ta không phải nam sủng của Phượng Thần Anh. Thứ hai, quan hệ của chúng ta không phải bao dưỡng hay là bị bao dưỡng, ta ở tại Phượng Tê Cácđều thanh toán chi phí ăn ở. Hai điểm này ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ ràng, nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu, thỉnh về sau không cần nói ra loại chuyện này vũ nhục ta.” Đường Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Hà Tịch, ngữ khí cường ngạnh, càng ẩn ẩn theo chút tức giận.

“Ta không phải!” Hà Tịch trong lòng rùng mình, biết lời nói vừa rồi đã chạm đến điểm mấu chốt của Đường Phi, hắn vẫn đều biết thân phận Đường Phi cũng không phải nam sủng của Phượng Thần Anh đơn giản như vậy!“Đường Phi, ta vừa rồi nói cũng không phải muốn nhục nhã ngươi, càng không có khinh thường ngươi, ta chỉ là nghĩ cảnh cáo ngươi, Phượng Thần Anh không phải ngườiđơn giản như vậy, hắn làm mỗi một việc đều là tỉ mỉ tiến hành!”

“Ta đối hắn động tâm, hắn cũng đối ta động tâm, sau đó chúng ta ở cùng nhau, quan hệ liền đơn giản như vậy. Cho nên mời ngươi, bao gồm cả thái tử điện hạnhà ngươi, thỉnh không cần tiếp tục đối với quan hệ của chúng ta mà suy đoán. Chuyện tình cảm, vĩnh viễn không phức tạp như các ngươi tưởng tượng.” Đường Phi lạnh lùng nhìn Hà Tịch nói.

Hà Tịch chấn động, mạnh mẽ giương mắt nhìn Đường Phi, run giọng hỏi: “Như vậy, ngươi đã nói phải rời khỏi nơi này, có phải hay không làm không được? Ngươi vì Phượng Thần Anh nên lưu lại, đúng không?” Tay Hà Tịch đang run rẩy, Đường Phi, cầu ngươi, không cần nói đối !

“Không.” Đường Phi bình tĩnh nói: “Ta sẽ rời đi, hắn cũng biết ta sẽ không vì hắn lưu lại, cho nên chúng ta cùng một chỗ thời gian cũng không còn nhiều.” Lúc trước hắn cũng căn bản không có nghĩ tới sẽcùng Phượng Thần Anh đi đến bước này, chỉ là ở đêm trừ tịch đó, hắn cho mình ấm áp, làm cho hắn vô cùng quyến luyến. Nhưng phân tình cảmnày cũng không khắc cốt, lại càng không phải yêu, chỉ là thản nhiên thích, có thể dễ dàng bắt đầu, cũng có thể dễ dàng buông tha. Hơn nữa hắn cũng cho rằng, đối phương là Phượng Thần Anh, hẳn sẽ không bị tổn thương. Bởi vì Phượng Thần Anh kiên cường, cũng bạc tình, một phần tình cảmkhông phải yêu sẽ không mang đến cho hắn thương tổnquá lớn, thậm chí có thể tiêu sái buông tay. Đây cũng là nguyên nhân hắn chỉ có thể cùng Hà Tịch làm bằng hữu, nhưng lại có thể cùng Phượng Thần Anh tiến xa hơn. Đường Phi cho tới bây giờ đều cho rằng bản thân là một ngườiích kỷ, thậm chí ngay cả trên phương diện tình cảm cũng vậy.

“Các ngươi......” Hà Tịch mắt tràn đầy khiếp sợ, vì cái gì Đường Phi vẫn kiên trì cho rằng Phượng Thần Anh sẽ thả hắn rời đi? Vì cái gì hắn tin tưởng Phượng Thần Anh sẽ không thương tổn hắn? Chuyện Tần Phiềnlần trước hắn không phải đã biết sao?

“Ta tin tưởng đến ngày đóchia tay, hắn sẽ tiêu sái buông tay, sau đó cười theo ta nói tái kiến.” Đường Phi ngữ khí bình thản, lại tràn ngập tự tin. Hắn hiểu được Hà Tịch muốn nói cái gì, chuyện Tần Phiền kia hắn trong lòng rõ ràng, cho nên hắn đối với Phượng Thần Anh động tâm, nhưng cũng sẽ không đưa ra chân tâm. Hắn tin tưởng, Phượng Thần Anh cũng đồng dạng.

“Ta hiểu được......” Hà Tịch nhìn Đường Phi, tươi cười trầm mặc. Đường Phi khi đã nhận định một việc sẽ kiên trì tới cùng, vô luận ai nói cái gì cũng không thay đổi được hắn.

“Hà Tịch,” Đường Phi nhìn Hà Tịch: “Thực xin lỗi, ta biết ngươi chỉ là quan tâm ta, vừa rồi ngữ khí của ta quá nặng.”

“Không,” Hà Tịch nhẹ nhàng lắc đầu: “Là ta vẫn xem nhẹ ngươi. Cho nên, chúng ta vẫn là bằng hữu đi?”

“Đương nhiên.” Đường Phi cười, nặng nề trong lòng nhất thời nhẹ hơn rất nhiều.

Lầu ba,mộtgóc tối.

Yến Tự che miệng cười khẽ, nhìn nam tử cao lớn tuấn mỹ lén lút rình coi trước mắt,nói: “Lão gia, xem đã đủ chưa? Lần này nhìn đến kết quả, không biết ngài có vừa lòng hay không?”

“Hừ !” Phượng Thần Anh khởi thẳng thắt lưng, mắt lạnh nhìn Yến Tự, một bộ dáng cao cao tại thượng, duy ngã độc tôn nói: “Mị lực bổn tọa là không thể nghi ngờ, Đường Phi lựa chọn bổn tọa là lựa chọntối chính xác.” Hoàn toàn đã quên ở trước mặt Đường Phi,ai là người nói tự đi chịu tội chính là ngốc tử!

“Nhưng mà lão gia, ngài vừa rồi đem nội lực vận đến tầng thứ năm, nói vậy ngài hẳn là nghe rất rõ ràng a, Đường công tử nói hắn sẽ rời đi ngươi.” Yến Tự ở một bên hảo tâm nhắc nhở.

“Ngươi cho rằng bổn tọa sẽ cho hắn cơ hội kia?” Phượng Thần Anh âm lãnh nhìn Yến Tự liếc mắt một cái, Yến Tự lập tức câm miệng: “Bổn tọa sẽ làm cho hắn cam tâm tình nguyện lưu lại.” Quay đầu nhìn Hà Tịch, Phượng Thần Anh ánh mắt lộ ra sát ýthản nhiên, đã là thời điểm kêu Vô Tướng làm cho Hà Tịch biến mất.

Yến Tự ngoài miệng ủng hộ cho có lệ, trong lòng lại nghĩ lần này lão gia nhất định sẽ té ngã một cái rất nặng!

Phía bên ngoài, bầu trời vừa rồi còn trong xanh lại bắt đầu kéo mây đen dầy đặc, báo hiệu một trận tuyết lớn sắp rơi xuống.

## 39. Chương 39: Đại Hôn

Bóng đêm như mực, tuyết trắng như ngân. Tố Tâm viện ngẫu nhiên truyền ra hai ba thanh trầm rên rỉ trầm thấp cùng áp lực thở dốc, lại bị tiếng sột soạt của bão tuyết bao trùm.

Đường Phi cắn môi áp chế tiếng thở dốcthô trọng, đệm chăn trên giường sớm đã rơi loạn trên mặt đất, trên người không gì che chắn cũng không cảm thấy chút lãnh ý, ngược lại, nhiệt độ toàn thân bởi vì người nọ ở phía sau ra sức kích thích cùng vội vàng hôn nồng nhiệt mà càng ngày càng cao.

Bị cực hạn khoái cảm ăn mòn suy nghĩ của mình, Đường Phi theo động tác càng ngày càng cuồng dã của Phượng Thần Anh, ánh mắt dần dần mông lung mê ly.

“Không...... Được rồi......” Đường Phi thanh âm khàn khàn mang theo chút yếu thếhiếm thấy, Phượng Thần Anh bị dục hỏa làm hồng hai mắt, mang theo vô tận hưng phấn cùng động tình, động tác vẫn không dừng lại, cúi xuống ở bên tai hắn khẽ cắn, thanh âm ám ách: “Nói, nói ngươi nhận thua, ta sẽ bỏ qua ngươi......”

“Ngươi......” Đường Phi thét lớn một tiếng, nghiến răng nghiến lợi bài trừ một câu: “Nằm mơ!”

Phượng Thần Anh ôm lấy khóe môi nhíu mày: “Nằm mơ sao? Được rồi, nếu vậy chúng ta đây tiếp tục cùng nhau –‘mộng xuân’!”

“Hỗn đản! Ân!” Đường Phi nhắm mắt rên rỉ một tiếng, lại bị Phượng Thần Anh quấn vào vòng xoáy cực lạc.

Lúc xuân tình ngừng lại, đã là sau nửa đêm. Phượng Thần Anh nghiêng người nằm ở phía sauĐường Phi, cúi đầu ở bên môi hắn ấn xuống liên tiếp nụ hôn, đầu ngón tay theo đường cong kiên nghị trên mặt hắn mềm nhẹ lưu luyến, trong mắt mang theo ấm áp quyến luyến cùng sủng nịch mà ngay cả bản thân cũng không phát hiện. Đường Phi đã sớm bị mê man, càng không có phát hiện mắt Phượng Thần Anh lơ đãng toát ra tình yêu.

Xoa mi tâm nhíu chặt của Đường Phi, Phượng Thần Anh bất đắc dĩ bật cười, hắn cũng không tưởng được mỗi lần đều càn rỡnhư vậy, chỉ là Đường Phi thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng cường thế không chịu thua, cho dù là nằm ở dưới thân hắn cũng muốn nắm giữ quyềnchủ đạo, mỗi lần nhìn đến Đường Phi chủ động ngồi ở trên thắt lưng hắn,từ trên cao ánh mắt mị hoặc nhìn xuống cùng tươi cười, hắn đều có một loại cảm giác muốn cưỡng chế y...... Cái này, thật sự không thể trách hắn, chỉ cần là nam nhân tại loại thời điểm này đều đã sinh ra một loại dục vọng chinh phụcmãnh liệt, đặc biệt người như Phượng Thần Anh cảm giác lại càng mạnh, mỗi lần ở đoạn đầu Đường Phi đều nắm giữ quyềnchủ đạo, đáng tiếc đến đoạn sau thì...... Thật khiến người khác đau đầu, rõ ràng đã bị vây ở thế hạ phong, Đường Phi vẫn mạnh miệng không chịu nói nửa câu nhận thua, mỗi khi như thế Phượng Thần Anh liền khống chế không được bản thân đem Đường Phi hành đến nửa mê nửa tỉnh mới thu tay lại.

“Ai !” Phượng Thần Anh nhịn không được lại hôn lên môi Đường Phi, thở dài nói: “Vì cái gì ngươi không thể ở ta trước mặt yếu thế một lần chứ? Cho dù là một lần cũng tốt a......” Nói xong lại nghĩ tới cái gì, ngậm vào vành tai của hắn nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, lần sau, ta sẽ ôn nhu một chút.”

Ngay tại thời điểm Phượng Thần Anh dùng ánh mắt vô hạn nhu tình nhìn chăm chú vào dung nhan lúc ngủ của Đường Phi, thì ngoài phòng có một tiếng cú kêu thê lương đánh vỡ ấm áp yên tĩnh trong phòng.

Phượng Thần Anh nháy mắt rùng mình, Đường Phi trong lòng mi phong giật giật, như là sắp tỉnh lại. Phượng Thần Anh thản nhiên nâng tay điểm thụy huyệt (huyệt ngủ) của hắn, Đường Phi nghiêng đầu mất đi tri giác.

“Hảo hảo ngủ, ta rất nhanh trở về.” Phượng Thần Anh ở khóe mắt Đường Phi hôn hôn, sau đó dùng áo ngủ bằng gấm thật dày đem Đường Phi bao kín, thực xác định sẽ không làm cho hắn cảm lạnh, mới tùy ý khoác một kiện áo choàng đi ra ngoài.

Phượng Thần Anh đem cửa đóng chặt không có tiếng động, miễn cưỡng dựa ở trên cửa,nheo mắt nhìnVô Tướngquỳ gối trong tuyết.

“Thuộc hạ tham kiến Các chủ.” Vô Tướngthanh âm nặng nề áp lực từ trong khoang bụng truyền ra, còn mang theo vài phần ngọng nghịu, rất khó nghe rõ. Phượng Thần Anh chán ghét nhất thanh âm của hắn.

“Nói.” Phượng Thần Anh cũng không cho Vô Tướng đứng dậy, mà để cho hắn tiếp tục quỳ trên tuyết lạnh như băng thấm đến tận xương.

“Tần Nghị sẽ ở trong ngày mười lăm đó,trong tình huống không kinh động thánh giá, phái Hà Tịch ở Bách Lý Pha ngoài thành chặn lại quân đội của Tần Phiền, ý muốn dùng hoàng mệnh khống chế binh lực Tần Phiền,buộc hắn rời khỏi Miên Cẩm thành, mà Tần Nghịsẽ tự thân ở tại cổng phía Bắc hoàng thành chờ đợi Tần Phiền – chiêu hàng!” Vô Tướng tựa hồ một chút cũng không có cảm giác hàn ý, vẫn cúi đầu quỳ cung kính đem tình báo toàn bộ bẩm báo Phượng Thần Anh.

“Chiêu hàng? Bức lui?” Phượng Thần Anh dựa trên cửa một bộ dángbiếng nhác tùy ý, khóe miệng lại dẫn ra một độ cong trào phúng đến cực điểm -- đem tươi cười đặc trưng của Đường Phi học đủ mười phần!“Tần Nghị thật đúng là đệ đệtốt, hảo cho một thái tửrộng lượng già giặn, đại ca mình muốn bức cung tạo phản, hắn lại nghĩ như thế nào bảo trụ được mệnhđối phương, xem ra hắn đã biết Lương phó tướngkia là người của Tần Nhan. Nếu vậy, bổn tọa khiến cho hắn nếm thử tư vịcốt nhục tương tàn. BảoLương phó tướng cấp Tần Phiềnmột cái tin tức giả, nói –người của Tần Nhan sẽ ở Bách Lý Pha thiết lập cạm bẫy cùng binh mã chờ Tần Phiền đến. Về phần như thế nào ngăn cản Tần Nghị đi ra cửa Bắc, Thuần Vu Quyết kia hẳn là có thể giúp bận rộn một chút.”

Vô Tướng ánh mắt tối sầm lại, ôm quyền cung kính nói: “Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh !”

Chính sự nói xong, Phượng Thần Anh nhưng không có cho Vô Tướng rời đi, mà là ánh mắt híp lại, lạnh lùng đánh giá hắn.

Vô Tướng trong lòng sợ hãikhông yên, cũng không dám biểu hiện ra một tia chột dạ, chỉ có thể cứng rắn quỳ trên mặt đất chờ đợi mệnh lệnhPhượng Thần Anh.

“Sau khi chuyện này chấm dứt, Hà Tịch phải vĩnh viễn biến mất.” Phượng Thần Anh đông lạnh Vô Tướng, trong giọng nói không mang theo một tia tình cảmcùng độ ấm.“Nếu ngươi lựa chọn Hà Tịch, bổn tọa sẽ khiến cho ngươi chết, đến lúc đó cả hai ngươi, ai cũng sống không được. Ngươi nên rõ ràng, nếu bổn tọa muốn ngươi chết, cho dù là chủ nhânkia của ngươi, cũng không thể nào cứu được!”

“Thuộc hạ, hiểu được!” Thanh âm Vô Tướng không có một tia biến hóa, gương mặt không có đầy đủ ngũ quan lại càng không nhìn ra nửa điểm cảm xúc, chỉ là hai đấm ôm chặt hơi hơi run run, tiết lộ trong lòng hắn đang kinh hoàngcùng thống khổ.

“Cút.” Phượng Thần Anh lạnh lùng phun ra một chữnày, sau đó xoay người vào phòng.

“Thuộc hạ, cáo lui.” Vô Tướng đứng dậy, trong mắt mang theo tuyệt vọngtrống rỗng. Nháy mắt, liền biến mất ở trong đêm tuyết.

Kế hoạch của Phượng Thần Anh, chính là muốn cho binh mã Tần NghịcùngTần Phiềnchém giết lẫn nhau. Chỉ cần Tần Phiền nghĩ binh mã ngoài thành là do Tần Nhan phái đi, hắn nhất định trước khi chuyện xảy ra bố trí sát chiêu. Như vậy đến lúc đó nhân mãTần Nghị chẳng những không thể đem Tần Phiền ngăn lại, còn có thể bị chết vô số. Đến lúc đó đừng nói bức lui, cho dù tự cứu cũng không làm được. Về phần làm cho Thuần Vu Quyết “giúp bận rộn một chút”, chính là đểVô Tướng phái người giả làm người củaTần Phiền cướp đi hắn,tung tin giả làm rối loạn trận tuyến, khi đóTần Nghị thu được tin tức nhất định sẽ không tái bận tâm tình cảmhuynh đệ, trình diễn một tiết mục huynh đệ tương tàn. Đợi cho binh lực hai bênmệt mỏitổn thất không sai biệt lắm, binh mã của Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan sẽ xuất hiện, khống chế đại cục. Phượng Thần Anh sẽ không để cho Tần Phiền rơi vào tay người khác, bởi vì bọn họ còn có vướng mắc chưa giải quyết xong! Hết thảy chuyện này, đều ở trong khống chế của Phượng Thần Anh!

-----------------

Phượng Thần Anh giúp Đường Phi đem đai lưng thắt lại chỉnh tề, sau đó thuận thế ôm lấy eo hắn, đem cằm gác trên bờ vai của hắn, khẽ cười nói: “Đường Phi của ta thật sự là anh tuấn tiêu sái, tuấn dật vô song, hôm nay sợ là còn muốn nổi bật hơn cả tân lang.”

Đường Phi nheo mắt liếc hắn một cái, xuy xuy nói: “Ngươi đem ta biến thành như vậy là muốn làm cho Tần Nhan hận ta cả đời?” Một thân xiêm y hoa quý vô song, rêu rao vô cùng quả thật rất bắt mắt, hơn nữa Phượng Thần Anh vì hắn còn cố ý đặt chế đồ trang sức phù hợp, Đường Phi lạnh lùng cười, nếu như không nói, không chừng khắp thiên hạ mọi người đều nghĩ đến hắn mới là tân lang đi?

“Ta nghĩ phải thay đổi, thân quần áo này vẫn là nên đợi thời điểm ngươi thành thân ta sẽ mặc vào, bắt cóc tân nương của ngươi sẽ thấy có cảm giác thành tựu.” Đường Phi nói xong liền nghiêng đầu kéo xuống trâm cài tóc phát quang bốn phía đặt sang bên cạnh, xả hạ lang hoàn bội ngọc bên hông để trên bàn, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Phượng Thần Anh cười cười, tiến lên giúp hắn cởi bỏ y khấu, nói: “Ban ngày ban mặt liền câu dẫn ta, ta còn như thế nào có thể thành thân? Chỉ sợ sẽ càng ngày càng không ly khai ngươi...... Huống chi, nếu ta muốn thành thân, tân nương tử chỉ có khỏa đường tâm là ngươi-- ân!” Phượng Thần Anh ôm bụng, cười khổ: “Chiêu đánh lén này như thế nào học được ?”

Đường Phi đem quần áo tùy ý vứt trên mặt đất, chỉ mặc nội ý đến tủ quần áo tùy tiện chọn một bộ quần áotố sắc, sau đó trở về cấp Phượng Thần Anh, ý bảo hắn giúp mình đem quần áo thay đổi.

Phượng đại các chủ bị giáng cấp xuống làm tiểu tư, nhận mệnh cầm quần áo, từng kiện từng kiện giúp Đường Phi thay, cuối cùng còn chưa hết hy vọng hỏi: “Có suy xét đến chuyện làm nương tử của ta? Đến lúc đó, ngươi chính là ‘nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng’ (dưới một người mà trên vạn người), đương gia chủ mẫu của Phượng Tê Các!”

“Nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng? Đương gia chủ mẫu?” Đường Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh, ngữ khí nguy hiểm.

“Ách, không, là một người đứng trên vạn người, không dưới ai cả, ngươi vĩnh viễn đều là ở mặt trêncủa ta. Không phải chủ mẫu, là một vị nam chủ nhân khác của Phượng Tê Các!” Phượng Thần Anh lập tức sửa miệng, sắc mặt túc mục nghiêm túc.

Đường Phi trầm mặc nửa ngày, sau đó phiêu Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Thời điểm không còn sớm, nếu không đi chỉ sợ tân nương tử người ta đãđều đến.” Nói nhiên liền dẫn đầu bước ra.

Phượng Thần Anh ánh mắt vi ám, nhẹ nhàng nói câu “Ta là nghiêm túc”, đáng tiếc Đường Phi không có nghe thấy.

Khi Phượng Thần Anh cùng Đường Phi tới,Hiền vương phủ đã bố trí vui mừng lộng lẫy, đi tìm tân lang Tần Nhancòn chưa có tới kịp, đội ngũ đón dâu khổng lồ cũng đã diễn tấu sáo và trống đến trước cửavương phủ. Phượng Thần Anh cùng Đường Phi chỉ có thể đưa lên hạ lễtrước, cùng một đống lớn khách nhânđứng ở cửa chờ tân lang đi ra tiếp kiệu.

Kiệu lớn rộng mở hoa lệ đứng ở cửa chính vương phủ, đội ngũ đón dâu cùng đưa thân tiền hô hậu ủng khổng lồ đồ sộ, kèn pháo đốt thổi suốt một đường đi cũng không ngừng lại,bày ra cảnh tượngvui mừng, rất khí phái! Đám nữ tử trong thành lại là hâm mộ cùng ghen tị, đồng loạt nhìn kiệu hoa vẻ mặt u oán, nghe nói tân nương tử kia hôn phục hoa quý chi cực, kim ti ngân tuyến đều dùng đến mười cuốn! Trên mũ phượng kia có gắn một viên đại dạ minh châu, đồ sức trên khăn quàng vai kiahẳn là do người được xưng “Thiên hạ đệ nhất châm” Hồng Tú Nương thêu rađi! Chỉ cần một món mũ phượng hay khăn quàng vai, cũng đã là vô giá! Trượng phuưu tú nhất, hôn lễtối long trọng, hôn phụctối hoa quý, đây đều là ước mơ tha thiết của hết thảy nữ nhân. Hiền vương phi có thể có được hết thảy này,sao lại không khiến cho người hâm mộ, sao lại không khiến cho người đố kỵ cơ chứ?

Một trong số đội ngũ đưa thân của gia quyến nữ phương,dùng đồng tiền hướng không trung ném lên, có một người khác tay cầm hoa đấu, đem ngũ cốc, đậu tử cùng với tiền tài, trái cây và những thứ khácrắc ở trước cửa. Đámhài tử vây quanh xem cười đùa đi tranh đoạt, Đường Phi xem nghi hoặc, Phượng Thần Anh thừa cơ ôm lấy thắt lưngĐường Phi, mỉm cười ghé vào lỗ tai hắn giải thích, người trước tên là “Tát đầy trời tinh”, người sau là “Tát cốc đậu”, nghe nói chỉ dùng để tránh bị thần giữ cửa ngăn cản tân nương tử đi vào, còn cái kia là để tìm kiếm may mắn.

Đường Phi không có để ý động tác nhỏ của Phượng Thần Anh, mà là vẻ mặt hiểu rõ gật gật đầu, hứng thú quan sát tiết mục hôn lễcổ đại này. Phượng Thần Anh ôm thắt lưng hắn nhìn sườn mặttuấn lãng, cười vẻ mặt lo lắng. Không chú ý tới trong đám người có nhiều kẻ dùng ánh mắt bất khả tư nghị,đang nhìn hai người bọn họ.

Ở một tiếng “Tân lang nghênh kiệu” vừa hô to, Tần Nhanđầu đội kim quan, một thân hỉ phụcđỏ thẫm, mang theo vui mừng ấm áp mỉm cười chậm rãi đi ra, vẻ mặt vui vẻ, bộ dáng tinh thần đầy đủ, làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra kỳ thật hắn là tối hôm qua mới từ vùng bị thiên tai gấp gáp trở về.

Đứng ở trước kiệu hoa, Tần Nghị vươn chân phải ở trên cửa đá một chút. Bà mối ở một bên cao hứng hát vang: “Lạc kiệu!” Một vị nữ quyến trong đội ngũ đưa thân tự mình mở ra kiệu môn, nghênh đón tân nương tử hạ kiệu. Trong nháy mắt, tân khách cùng dân chúng vây xem ở đây đều nhịn không được kinh hô một tiếng, cũng không phải nhìn thấy hình dáng tân nương tử được che dưới bức rèm khăn đỏ, mà là hôn phụcnày, kim phượng giương cánh, tường vân quanh quẩn, mũ phượng đẹp mắt quanh co khúc khuỷu vô song, đều so được với năm đó Hoàng Thượng lập hoàng hậu! Như vậy có thể thấy được đương kim Thánh Thượng đối với nhi tử này coi trọng cùng sủng ái như thế nào!

Lập tức trong Hiền vương phủ, một trung niên phụ nhânmặc lễ phụcvui mừng, cười không khép miệng đi ra, đem một chuỗi đồng tâm kết đỏ thẫm giao cho tân lang tân nương.

Đường Phi xem cái này lại không hiểu ra sao, rất có hứng thú dắt ống tay áo Phượng Thần Anh hỏi: “Cái này là có ý tứ gì?”

Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi bởi vì bị vui mừng không khí cuốn hút, sau khẽ nhếch khóe môi, chịu đựng xúc động muốn hôn lên, siết chặt thắt lưng hắn,kề sát vào bên tai nhẹ giọng nói: “Kia gọi làkhiên khăn, muốn từ trong nhà tân lang tìm một vị nữ nhâncó phúc khí tới làm, người này chính là nhũ mẫu của Tần Nhan. Khiên khăn chi lễ này là Hán nhân chúng ta truyền lại từ mấy ngàn năm nay, ý nghĩa phu thê đồng tâm, dắt tay đồng lão.”

“Nguyên lai là như vậy!” Đường Phi không chuyển mắt, nhìn chằm chằm hiện trườnghôn lễ, cũng không có chú ý tới hành động của Phượng Thần Anh càng ngày càng ái muội, hiển nhiên đã bị hôn lễ truyền thống của hoàng gia hoàn toàn hấp dẫn. Giờ phút này Đường Phi trong lòng chỉ có một ý tưởng: Hôn lễ long trọng chính thống của hoàng gia, chỉ sợ là hiện đại nhân cũng không có biện pháp tưởng tượng đi? Cái gọi là “Hôn lễthế kỷ” mấy trăm triệu hay thậm chí là mấy tỷ, quả thực cũng không có cách nào so với ở đây!

Tần Nhan nắm một đầu của dây đỏ, cùng tân nương tử đồng thời xoay người, ánh mắt lơ đãng đảo qua nơi nào đó, tươi cười trên mặt thoáng chốc đông cứng. Hắn nhìn thấy đúng là Phượng Thần Anh cùng Đường Phi, hai người thân mật! Tần Nhan thu liễm tâm thần, bình tĩnh nắm tay tân nương tử đi vào Hiền vương phủ, trong mắt đã không cònôn nhu vừa rồi, ngược lại dẫn theo một tia lãnh ý cùng hận ý.

Phượng Thần Anh không có nhìn hắn, từ đầu tới đuôi ánh mắt hắn thậm chí còn không có dừng lại ở trên người hắnquá một khắc! Từ trước cặp phượng mâu kia chỉ chú ý chính mình, giờ phút này chỉ dừng lại ở trên thân nam nhân kêu là Đường Phi kia! Tần Nhan tươi cười trên mặt không thay đổi, hận ý khắc cốt ghi tâm trong mắt lại càng ngày càng đậm.

Phượng Thần Anh không có chú ý tới biến hóacủa Tần Nhan, đôi môi mỏng làm bộ lơ đãng ở trên mặt Đường Phi nhẹ nhàng đảo qua, trước khi đợi hắn phản ứng liền nói: “Chúng ta vào đi thôi, không cùng Tần Nhan nói hai ba câu chúc mừng, ta sẽ băn khoăn.”

Đường Phi khóe môi khẽ nhếch, mang theo ý tứ hàm xúc trêu tức nói: “Ngươi sẽ không nhất thời xúc động cướp tân lang đi ?”

Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, tay nắm thắt lưng liền căng thẳng, đem Đường Phi kéo vào trong lòng chính mình, ngữ khí mang tiếu ý: “Ta đã có tân lang, vì sao còn muốn cướp của người khác?”

Đường Phi ngạc nhiên, mặt ửng đỏ khó có được, tránh đi ánh mắt nóng rực của Phượng Thần Anh, dùng khửu tay đỉnh đỉnh thắt lưnghắn, mất tự nhiên nói: “Không phải nói muốn chúc mừng ngườita, sao còn đứng ở đây?” Nói xong liền tránh khai ôm ấp của Phượng Thần Anh đi vào.

Phượng Thần Anh trên mặt tươi cười càng lớn, nhanh chóng đi theo.

Hiền vương đại hôn, đương kim Thánh Thượng sẽ thân lâm chủ trì, nhưng Hoàng Thượng còn chưa tới, cho nên chuyện bái đường này phải tuyển giờ lành khác, chỉ chờ thánh giá thiên tử liền có thể bái đường. Vương phi trước bị đưa vào tân phòng chờ, mà Hiền vương thì ở tại đại sảnh tiếp khách. Tham dự đều là vương tôn công tử Tần gia, trừ bỏ Thừa vươngTần Phiềnnghe nói nhiễm phong hàn ở nhà tĩnh dưỡng,cùngvới thái tử Tần Nghịhộ tống thánh giá ở bên ngoài, những huynh đệ khác của hắn đều đến, hắn đương nhiên muốn đích thân ra tiếp đón.

Mà Phượng Thần Anh bên kia, cũng đồng dạng náo nhiệt phi phàm. Ách, phải nói, phiền toái không ngừng.

Phượng Thần Anh vừa xuất hiện, những mỹ nam tử từng có qua “giao tình” đặc thù đều tụ lại đây, đối Phượng Thần Anh phao mị nhãn, đồng thời cũng cấp Đường Phi ánh mắt khinh thịcùng khinh bỉ.

Đợi Phượng Thần Anh thật vất vả đuổi bọn họ đi, lôi kéo Đường Phi vừa muốn giải thích, một nhóm người khác lại vây quanh qua đây.

“Phượng Các chủ, đã lâu không thấy! Ngươi xem, chỉ cần địa phương có ngươi,liền nhất định sẽ có một đống lớn tiểu mỹ nhânhướng ngươi yêu thương nhung nhớ!”

“U, Phượng Các chủ, như thế nào gần đây không có ở Hương lâu nhìn thấy ngươi? Nghe nói đầu bài tiểu quan Thiên Thiên còn nhớ kỹ ngươi a!”

“Phượng Các chủ gần đây khí sắc không tồi! Có phải hay không kim ốc tàng kiều cho nên mới mặt mày hồng hào đi?”

“Người này sẽ không phải chính là vị ‘Kiều’ kia của Phượng Các chủ đi? Đây -- cùngvới trước kia kém quá xa a?”

“Phượng Các chủ hơn tháng không thấy, khẩu vị cũng thay đổi a? Vị này --” Người nọ dùng ánh mắt ở trên người Đường Phicao lớn anh tuấn dương cương quét một vòng, cười nói: “Phượng Các chủ, ngài áp trụ được hắn ?”

“Ha ha ha! Sợ là vị này giường kĩ (kĩ thuật trên giường)vô song, đem Phượng Các chủ mê hoặc đi? Thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo a!”

Tất cả đều là đám bằng hữu của Phượng Thần Anh ăn chơi đàng điếm trước kia trêu ghẹo, đồng thời có vài vị cũng là quan viên quan trọng của triều đình, đối với Tần Nhan rất là ủng hộ, trừ phi tình huốngđặc biệt, nếu không Phượng Thần Anh sẽ không tự tìm phiền toái đi đắc tội bọn họ.

Đường Phi nghe xong một câu sắc mặt liền lạnh thêm một phần, Phượng Thần Anh ở một bên nhìn xem, mồ hôi lạnh ứa ra, ở thời khắc mấu chốt Đường Phi sắp bùng nổ,vẻ mặt bình tĩnh nói: “Các ngươi vui đùa hơi quá đáng, cũng không nhìn xem hôm nay là trường hợp gì!”

Mấy người sửng sốt, quay mặt nhìn nhau một hồi, trong đó có một ngườithấy Phượng Thần Anh là thật sự phẫn nộ, sợ vui đùa quá mức sẽ không xong, liền nhanh chóngcười ha ha nói: “Phượng Các chủ, ngươi cũng không phải không biết chúng ta, bình thường ngoài miệng sẽ không như vậy, chỉ là hôm nay ngày vương phủ đại hôn, trong lòng cao hứng uống nhiều mấy chén, nói chút mê sảng, thỉnh phượng Các chủ đại nhân đại lượng không cần cùng chúng ta so đo!”

Thấy bọn họ hạ nước, Phượng Thần Anh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một cái tươi cười, giải thích: “Vị này cũng không phải là công tử thị cơtrong phủ ta, chỉ là một bằng hữu của Phượng mỗ, gọi là Đường Phi.” Nói xong, liền lôi kéo Đường Phi tiến lên giới thiệu: “Đường Phi, vị này là Hộ Bộ Thượng Thư Lý đại nhân, vị này là Bộ Binh Thượng Thư Lưu đại nhân, vị này là Lễ bộ Thị Lang Phương đại nhân, còn có vị này, là tướng thủ thành Miên CẩmVệ tướng quân.”

Đường Phi mỉm cười đối bọn họ gật đầu có lệ, trong lòng cười lạnh, toàn bộ đều là trọng thầntriều đình, xem ra Tần Nhan này không đơn giản, Tần Nghị muốn thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế, quả thực chính là người si nói mộng! Nghĩ đến đây, Đường Phi trong lòng lại không khỏi lo lắng, nếu thật là Tần Nhan thắng, Hà Tịch chẳng phải sẽ......

Mấy vị đại nhânkia nhìn đến Đường Phi vẻ mặt đạm mạc, bộ dángkhông muốn thân cận, trong lòng cũng rất là khó chịu, nhưng ngại Phượng Thần Anh bọn họ cũng không tiện phát hỏa, hắn thế nhưng là người hậu thuẫn bên cạnh Hiền vương, đắc tội không nổi! Cho nên chỉ hậm hực tùy tiện hàn huyên hai câu liền qua bàn khác, đối với lời Phượng Thần Anh nói Đường Phi chỉ là “bằng hữu”, đánh chết bọn họ cũng không sẽ tin, vừa rồi ở thời điểm đón dâu bọn họ rành mạch nhìn thấy động tác ái muội của hai người! Xem ra địa vị Đường Phi kia ở trong lòng Phượng Thần Anh, cũng không đơn giản!

“Đừng nóng giận, bọn họ chỉ là nói vu vơ mà thôi, cũng không có ác ý.” Phượng Thần Anh lặng lẽ lôi kéo tay Đường Phi dỗ dành: “Còn có mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này, từ khi có ngươi ta đã không còn đặt chân qua, cái này ngươi hẳn là so với ai khác cũng đều rõ ràng hơn.”

Đường Phi rút tay mình về, nghiêm mặt lạnh lùng dùng cằm điểm điểm phía sau hắn, nói: “Người đã đến, không phải nói muốn đi chúc mừng?” Nói xong liền chuyển thân, đi đến một góc tối bên bàn ngồi xuống, tự rót tự uống.

Phượng Thần Anh bất đắc dĩ thở dài, sau đó thay đổi một bộ dáng mỉm cười,xoay người đối Tần Nhan đã đến phía sau hắnnói: “Chúc mừng, rốt cục đã thành thân, về sau ta muốn làm nghĩa phụ của nhi tử ngươi!”

Tần Nhan sửng sốt, cũng thản nhiên nở nụ cười, nói: “Nghĩa phụ của con ta? Lời này ngươi cũng dám nói ra miệng.” Trong giọng nói thế nhưng không có một chút trách tội hoặc không tình nguyện, ngược lại có thản nhiên chờ mong.

Tần Nhan ở Đường Phi trên bàn kai nhìn lướt qua, thấy Đường Phi chính là lạnh nhạt uống rượu dùng bữa, bộ dángthản nhiên tự đắc, yên tâm không thôi làm cho Tần Nhan trong lòng lửa giận lại thiêu vượng thêm vài phần.

Hắn liền như vậy chắc chắn Thần Anh sẽ không cùngmình phát sinh cái gì?! Tần Nhan ánh mắt lạnh lùng, cảm thấy đã có chủ ý. Cố ý quay đầu để sát vào bên tai Phượng Thần Anh nhẹ giọng nói: “Đã bố trí tốt sao?”

Phượng Thần Anh sửng sốt, theo bản năng né tránh ra sau, trên mặt tươi cười không giảm, thanh âm áp cực thấp trả lời: “Đương nhiên, chỉ chờ bọn họ mắc câu.”

Đối với xa cách của Phượng Thần Anh, Tần Nhan trong mắt xẹt qua một tia thống khổ cùng hận ý, nhưng lập tức che dấu đi, vẻ mặt cô đơn nói: “Thần Anh, ngươi trốn ta?”

Nhìn đến Tần Nhanmắt tràn đầy ủy khuất cùng mất mát, Phượng Thần Anh ngẩn người, ngữ khí mềm nhẹ đối hắn nói: “Như thế nào được? Chỉ là trường hợp hôm nay có vẻ đặc thù, nếu đưa tới ngườikhác hiểu lầm nói lung tung, đối với ngươi không tốt.”

Nghe được giải thích, Tần Nhan sắc mặt hơi dịu lại, biết Phượng Thần Anh vẫn là vì hắn suy nghĩ, giương mắt nhìn hắn, ngữ khí kiên định: “Tương lai ta nhất định sẽ làm cho ngươi danh chính ngôn thuận đứng ở bên ngườicủa ta.”

Phượng Thần Anh chấn động, từ trước hắn vẫn rất muốn nghe Tần Nhan đối hắn nói loại hứa hẹn này, nhưng hôm nay hắn rốt cục nghe được, lại không có một chút cảm giáccao hứng, ngược lại cảm thấy phiền toái bất an. Không biết như thế nào trả lời, Phượng Thần Anh chỉ có thể thản nhiên gật gật đầu.

Tần Nhan trong lòng chợt lạnh, hai đấm nắm chặt giấu ở trong ống tay áo rộng thùng thình, nguyên lai, Thần Anh cả hứa hẹn của mình cũng không để ý sao? Trong mắt nhiều điểmhàn quang, không, chỉ có hắn mới có tư cách đứng ở bên cạnh Thần Anh, thiên hạ này cũng chỉ có Thần Anh có thể cùng hắn chung hưởng! Vô luận là ai, chỉ cần dám trở ngại hắn, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương chết không có chỗ chôn!

Cảm nhận được biến hóa của Tần Nghị, Phượng Thần Anh trong lòng nghi hoặc, đang muốn mở miệng, Phúc vươngTần Chiêuđã hướng bọn họ đi tới.

Tần Chiêu là tam hoàng tử của đương kim hoàng đế, hắn thân thiết lôi kéo tay Tần Nhan, cao hứng nói: “Nguyên lai Ngũ đệ tránh ở nơi này, làm hại vi huynh hảo tìm, đến, vài vị huynh đệ đều chờ cùng ngươi uống một ly đó!” Nói xong liền lôi kéo Tần Nhan đi mất, cả xem cũng không có xem Phượng Thần Anh liếc mắt một cái.

Phượng Thần Anh buồn cười, không phải chỉ là hai năm trước đoạt của hắn một hoa nương thôi sao, vẫn còn ghi hận đến bây giờ? Lắc đầu, Phượng Thần Anh xoay người hướng Đường Phi đi đến.

“Như thế nào, một mình uống rượu không buồn?” Phượng Thần Anh ngồi ở bên cạnh Đường Phi, nâng tay lấy qua chén rượu của hắn, đem rượu còn lại trong chén uống một hơi cạn sạch.

Đường Phi liếc trắng mắt, mặc kệ hắn, cầm lấy chiếc đũa dùng bữa.

“Ngươi thật sự không để ý tới ta?” Phượng Thần Anh buông cái chén, ở trên vai hắn giả bộ đáng thương.

Đường Phi mặt đỏ lên, quét mắt nhìn người chung quanh, một đám đều dùng ánh mắt ái muội cùng sáng tỏ nhìn bọn họ. Tức giậnđánh lên trên đầu hắn một cái, thấp giọng quát: “Đứng đắn một chút cho ta! Cũng không nhìn xem đây là trường hợp gì!”

Phượng Thần Anh vỗ về địa phươngbị đánh, ủy ủy khuất khuất ngồi ngay ngắn, lại vẫn là dính sát vào người Đường Phi.

Những người đang âm thầm quan sát đều đồng loạt hấp một ngụm khí lạnh -- Úc! Đường Phi này đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cư nhiên có thể dễ dàng sai bảo Phượng Thần Anh?!

Đám vương gia cũng đồng dạng đang âm thầm quan sát, ánh mắt vi thiểm, trong lòng đều tự có tính toán của riêng mình. Tần Nhan trên mặt tiếu ý lại biến mất vô tung vô ảnh, trong lòng sát ý nảy sinh.

Đường Phi gân xanh trên trán run lên, cố gắng đè nặng dục vọng muốn hành hung Phượng Thần Anh một trận, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi: “Các vương gia đều đến đông đủ? Vì cái gì không thấy Tần Nghị?”

Phượng Thần Anh trong lòng rùng mình, cố ý làm bộ như ủy khuất nói: “Tiểu Phi Phi, ngươi cư nhiên trước mặt của ta để ý một nam nhân có tớihay không......”

Tiểu cái đầu của ngươi,Phi cái đầu của ngươi! Đường Phi áp chế nắm đấm rục rịch trong lòng mình, không thể động thủ lần nữa, đã chọc đủ người chú ý, hắn cũng không muốn trước khi trở về lại một lần nữa trở thành vật hi sinh tranh đoạt hoàng quyền!

“Mặc kệ các ngươi có chủ ý gì, tóm lại lúc này đây, không cần đem ta liên lụy vào!” Đường Phi sắc mặt lạnh xuống, ngữ khí lại không tốt.

Phượng Thần Anh ánh mắt híp lại, cười tiến đến bên tai hắn nói: “Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không tái làm cho chuyện nguy hiểm như vậy phát sinh.” Nghĩ nghĩ, Phượng Thần Anh lại bỏ thêm một câu: “Cho dù thật sự không cẩn thận đem ngươi cuốn vào, ta cũng sẽ đánh cược một cái mạng đi bảo hộ ngươi.”

Đường Phi chấn động, xoay qua không hề để ý đến hắn.

“Đường Phi, ta nói, đều là thật sự.” Phượng Thần Anh tiếp tục ở bên tai Đường Phi nỉ non, thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy: “Ta biết trải qua chuyện kia,ngươi sẽ không tái tin tưởng ta, nhưng ta vẫn muốn nói cho ngươi, ta là thật sự yêu thương ngươi ......”

Đường Phi bất vi sở động cúi đầu ăn món ngonmỹ vị, như là không có nghe thấy Phượng Thần Anh mơ hồ nỉ non. Chỉ là trong mắt lóe ra gợnsóng, tiết lộ hắn giờ phút này trong lòng đang kích động vô thố.

-------------------

Lời tác giả:các thân ái đoán thử xem Tiểu Phượng nhi học nói câu “Yêu thương ngươi” kia, là thật tâm hay là giả ý? Nếu Bích Thủy làm cho Hà Tịch thực thê thảm đi, các thân ái cũng sẽ làm cho Bích Thủycàng thê thảm hơn sao? Những ai thích Hà Tịch cứ thử nói xem ~

## 40. Chương 40: Mai Phục

Thái tử phủ.

Thuần Vu Quyết dựa ở phía trước cửa sổ, hạ mắt ngẩn người. Đêm nay, thật sự có thể không đánh mà thắng, đem nhân mãTần Phiềnbắt sao? Hắn tổng cảm thấy có chỗ không đúng, Tần Phiền làm phản có thể nói là kế hoạch của một tay Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan, chỉ cần Tần Phiền mang binh vào kinh, chẳng khác nào chỉ còn đường chết, mà hắn nghĩ đến quân đồng minh của Lương phó tướng tuyệt đối sẽ không mang binh tới cứu hắn. Nếu Tần Nghị mặc kệ hắn, mạng nhỏ của Tần Phiềntuyệt đối không qua được đêm nay. Cho nên Tần Nghị nhúng tay vào, vì chút tình huynh đệ mỏng manh.

Chỉ là, Thuần Vu Quyết nhíu mi, kế hoạchTần Nghị cũng tiến hành quá thuận lợi, thuận lợi đến cả một chút trở ngại cũng không có. Thậm chí ngay cả Phượng Thần Anh mạng lướirộng rãi cũng không nhận thấy hành động của thái tử phủ. Chỉ bởi một điều này, khiến cho Thuần Vu Quyết nghi hoặc khó hiểu, Phượng Thần Anh mạng lưới trải rộng toàn bộ Hoàng Diệp, đặc biệt là đô thành Miên Cẩm. Một động thái nhỏ của Tần Nghị, hắn thật sự một chút cũng không biết?

Quá kỳ quái, hết thảy này quá mức bình tĩnh, tựa như cố ý chờ đợi Tần Nghị thực thi kế hoạch của mình. Bất an trong lòng càng thêm mở rộng, Thuần Vu Quyết cắn cắn môi, tuy rằng hắn đã nói qua vớiTần Nghị, sẽ không đi nhúng tay vào chuyện của bọn họ, chỉ lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Nhưng mà...... Thuần Vu Quyết có chút buồn bực chụp cánh cửa sổ, hừ, hắn bất quá là sợ mất đi một trợ thủ đắc lực giúp hắn báo thù mà thôi, nếu Tần Nghịgặp phải chuyện gì, chỉ dựa vào một mình Lang Hiênsẽ không đối phó được Quỷ Tà.

Nghĩ như vậy, Thuần Vu Quyết trong lòng dễ chịu hơn chút, cầm lấy bội kiếm của mình tính đến Hiền vương phủ nhắc nhở Tần Nghị cẩn thận. Mới ra cửa phòng, một đạo bóng đen trong lúc Thuần Vu Quyết không để ý hiện lên. Thuần Vu Quyết rùng mình, khi phản ứng lại liền vận khinh công đuổi theo.

Hoàng Diệp hoàng cung.

Đã tới tết Nguyên Tiêu, trong ngự hoa viên tuyết đọng vẫn chưa tan, đóng băng hoa cỏ trong viên, khônghơi thở, khôngsự sống, chỉ có một hoa viên vắng lặng.

Tần Nghị đang cầm chén trà ngồi ở trên bàn đá, một bên thạch bàn bày ra hai đĩanhỏ điểm tâmtinh xảo, ngẩng đầu nhìn một vòng trăng trònmông lung, không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu thái giám hầu ở một bên rất có ánh mắt, nhìn đến tâm tình Tần Nghịtựa hồ không tốt, liền cung kính hạ thắt lưng nhẹ giọng nói: “Điện hạ, tuy rằng Hiền vương hôm nay cưới con gái một của Chân tướng quân, nhưng điện hạ ngài vẫn là Hoàng Diệp thái tử, địa vị tôn sùng của ngài sẽ không bởi vì nhà ai có đại nhân hoặc tướng quân mà thay đổi.” Ngụ ý, thiên hạ này tương lai vẫn thuộc vềTần Nghị. Nếu như bình thường, Tần Nghị nghe nói như thế nhiều nhất chỉ là cười cười. Nhưng đêm nay, Tần Nghị sắc mặt đã có chút lãnh, bình tĩnh hỏi: “Tiểu Tam Tử, ngươi nói thiên hạ này, long ỷnày, thật sự trọng yếu như vậy?”

Tiểu thái giám kêu Tiểu Tam Tử kia biết lời mình nói đã dẫn tới Tần Nghịkhó chịu, kinh sợ trả lời: “Nô tài chỉ là tiểu thái giámcái gì cũng đều không hiểu, này, này...... Nô tài không biết......”

Không biết? Tần Nghị cười lạnh, đúng vậy, rất nhiều người vì muốn thiên hạnày, vì muốn ngôi vị hoàng đế này, giết người không tiếc tay, phụ tử phản bội, huynh đệ thành thù, kỳ thật kết quả cũng không biết là vì cái gì.

“Thời điểm không còn sớm, phụ hoàng nên động thân đi?” Tần Nghị không muốn khó xử tiểu thái giám, liền chuyển đề tài.

“Dạ, Hoàng Thượng đang thay xiêm y, tiếp qua một khắc liền có thể khởi giá.” Tiểu Tam Tử âm thầm xoa xoa mồ hôi lạnhtrên đầu, cung kính nói. Thái tử gia này của bọn họ, từ nhỏ đã không có ngườihiểu được con người hắn. Cả ngày một bộ dángcười tủm tỉm ôn nhu, nhưng trong mắt sắc bén lãnh liệt cho tới bây giờ không ai dám nhìn thẳng. Người như vậy, thường thường mới là nguy hiểm nhất.

“Ngươi đi tiếp giá đi, bổn vương đợi ở tại nơi này.” Tần Nghị thản nhiên nói, Hoàng Thượng ngự giá phải đi qua ngự hoa viên, hắn ở chỗ này chờ là được.

“Dạ, nô tài tuân mệnh.” Tiểu tam tử cấp Tần Nghịmột cái vái đầu, vội vội vàng vàng chạy.

Tần Nghị xem hảo cười, lắc lắc đầu, sau đó cầm chén trà đã lạnh trong tay đặt lên bàn. Đang muốn đứng lên cử động thì thân mình có chút đông cứng lại, một đạo gió lạnh mạnh mẽ từ bên tai thổi qua.

Tần Nghị theo bản năng nghiêng thân tránh được một đòn, đồng thời một ám vệ mặc hắc y mang theo mặt nạ quỷ từ trong chỗ tối đi ra, đem Tần Nghịbảo hộ ở phía saumình. Tần Nghị trong lòng rùng mình, vừa muốn hô lớn “Có thích khách”, loại “ám khí ” cắm ở trên tuyết lại làm cho hắn đem những gì định nói nuốt trở về.

Tần Nghị nhìn vật trên mặt đất, khí lạnh xương hàn giống như xuyên quá tứ chi hắn, đẩy ra ám vệphía trước, cước bộ cứng ngắc đi đến bên cạnh“ám khí”, nâng tay cầm lên. Một khúckiếmgãy mặt trên quấn quanh một kiếm tuệ (là dải tua ở phần chuôi kiếm), kiếm tuệ kia hắn rất quen thuộc, là hắn tự tay buộc ở trên thân kiếm Thuần Vu Quyết. Một miếng vải bố màu trắng bố bị một mũi tên màu bạc phiếm hàn ý xuyên thấu qua, vải bố kia hắn cũng rất quen thuộc, thuộc về quần áo của Thuần Vu Quyết. Mặt trên chỉ có ngắn ngủn vài chữ: Tham dự hôn lễ, không đượcrời khỏi.

Tần Nghị cả người đều đang run rẩy, bởi vì phẫn nộ, cũng bởi vì sợ hãi. Không được rời khỏi -- bọn họ đã biết kế hoạch của hắn! Bọn họ biết trên đường mình sẽ ly khai đi chiêu hàng Tần Phiền, cho nên bọn họ bắt đitiểu Quyết đến uy hiếp hắn, bọn họ muốn huynh đệ cùng người yêu của mình, trong hai chỉ chọn một!

“Chủ nhân !” Ám vệ quỳ gối phía sau Tần Nghịchờ đợi chỉ thị.

“Đi, nói cho Hà Tịch, nhất định phải ngăn trở binh mã đại ca vào thành! Bổn vương sợ là, ngăn đón không được đại ca, chỉ có thể đem hy vọng đặt ở trên người hắn ......” Tần Nghị cầm lấy kiếm tuệ cùngvải bố kia, cúi đầu suy sụp nói. Chỉ cần binh mã đại ca vào không được, liền không định đượctội danh mưu phản, còn có thể cứu hắn một mạng.

“Thuộc hạ tuân mệnh !” Ám vệ lĩnh mệnh mà đi.

Tần Nghị thoát lực ngã ngồi ở trên ghế, là sơ sót của hắn, hắn đã chính mình có một nhược điểmtrí mạng, vì Thuần Vu Quyết, cho dù là muốn hắn buông tha ngôi vị hoàng đế, hắn cũng sẽ ngay lập tức buông tha mà không do dự chút nào. Tần Nghị bỗng dưng nắm chặt hai đấm, trong mắt mang theo lãnh ý cùng sát ý bức nhân, Phượng Thần Anh, nếu tiểu Quyết rớt một cọng tóc, bổn vương sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong!

Ngoài thànhMiên Cẩm, Bách Lý Pha.

Gió lạnh từ đâu thổi đến, lãnh đến tận xương, đêm đen đến dọa người. Hà Tịch cưỡi chiến mã ở trong đêm đen tiến lên, phía sau cà ngàn kỵ binh đi theo, tiếng vó ngựa nặng nề mà chỉnh tề, chấn động mặt đất đều run nhè nhẹ.

Bách Lý Pha gần ngay trước mắt, Hà Tịch kéo chặt dây cương làm cho ngựa dừng lại, đội quân phía sau cũng theo Hà Tịch dừng cước bộ. Hà Tịch nhẹ nhàng thở gấp, ngưng thần yên lặng nghe động tĩnhtrong gió đêm, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn về phía trước, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

Một bên tướng sĩ mặc thân chiến giáp cũng là gia tướngcủa Tần Nghị, đêm nay phụng mệnh cùng Hà Tịch tróc nã phản quân. Cảm thấy đã đợi khá lâu, trong đó có một phó tướng tương đối trẻ tuổi nhịn không được tới gần Hà Tịch, thấp giọng hỏi: “Đại nhân, không phải nói phản quân sẽ ở trong này tập kết sao? Như thế nào một chút động tĩnh đều không có? Đừng nói phản quân, thậm chí ngay cả bóng dáng chim cũng nhìn không thấy !”

“Câm miệng!” Hà Tịch thấp giọng quát lạnh, ánh mắt lợi hại vẫn nhìn chằm chằm phía trước.

Tiểu phó tướng kia bị dọa đến thè lưỡi, ngoan ngoãn trở lại cương vị của mình. Đêm nay Hà đại nhân giống như có điểm không giống a, bình thường tuy rằng tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng chưa thấy qua hắn phát hỏa, thật dọa người!

Trong không khí tràn ngập khẩn trương, Hà Tịch hô hấp dần dần bình phục, lại phát hiện giống như có cái gì không thích hợp.

“Đêm nay lạnh không nói, địa phương quỷ quái này còn có mùi chán ghét như vậy!” Phó tướng trẻ tuổi vừa rồi sờ sờ cái mũi, la hét oán giận.

Hương vị? Hà Tịch cả kinh, nơi này có hương vịlưu hoàng, tuy rằng bởi vì băng tuyết bao trùm nên chỉ có mùi nhàn nhạt, nhưng hắn xác định chính mình không có nhận sai! Nhất thời hàn ý che kín toàn thân, hét lớn: “Hướng bốn phía tản ra! Mau! Toàn bộ tản ra !”

Hà Tịch quân lệnh vừa ban, bọn lính tuy rằng còn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng đều theo bản năng chiếu mệnh lệnh Hà Tịch đi làm. Vừa mới khu động ngựa tản ra một phạm vi nhỏ, chợt nghe nổầm ầm, trung tâm của đội quân nổ ra một đạo hỏa long, mùi thuốc súng gay mũi tràn ngập toàn bộ Bách Lý Pha.

Ngay cả Hà Tịch đã dùng phản ứng nhanh nhất để cho tất cả tản ra, nhưng hỏa dược này uy lực không phải nhỏ, tướng sĩ quanh thân đều bị nổc huyết nhục bay tứ tung, thậm chí ngay cả chạy chậm một chút cũng bị sức ép mãnh liệt đánh ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Hà Tịch cũng bị sức ép đánh ngã, quần áo bị đốt vài chỗ, cả người đầy máutừ dưới đất đứng lên. Hoảng sợ nhìn xung quanh, thống khổ rên rỉ cùng kêu rên đánh vỡ bầu trời đêm yên tĩnh.

“Đại nhân! Chúng ta bị mai phục!” Những người không bị thương hoặc chịu vết thương nhẹ còn sót lại đều hướng Hà Tịch phía bên kia tập kết, chỉ còn lại không đếnnăm trăm người.

Hà Tịch có chút mờ mịt nhìn Bách Lý Phanháy mắt biến thành địa ngục Tu La, ánh lửa cùng máu tươi ở trong mắt lần lượt thay đổi biến ảo, ngẩng đầu nhìn lên cũng là các tướng sỉ trẻ tuổi còn lại bi thống pha lẫn ánh mắtphẫn nộ.

“Oanh long long” tiếng vó ngựa dần dần truyền tới, là nhân mã của Tần Phiền! Bọn họ đã biết thái tử ở chỗ này phục kích bọn họ, cho nên trước đó thiết đặt cạm bẫy! Hảo cho một màn ‘bọ ngựa rình bắt ve, chim sẽ đã ở sau’, cơ hồ làm cho bọn họ toàn quân bị diệt!

“Đại nhân, ta đã hiểu! Có người đã biết kế hoạchcủa chúng ta, quân đội ta có gian tế của Tần Phiền!”

Hà Tịch giương mắt nhìn lên, là phó tướng trẻ tuổi vừa nãy, bất đồng là vừa rồi đều như tính trẻ con, lúc này hắn đầy người huyết ô, chật vật không chịu nổi, bất quá trong nháy mắt, hắn cũng đã trải qua sinh tử trong đường tơ kẽ tóc.

“Mặc kệ có hay không gian tế, chúng ta phải nhớ kỹ là điện hạ giao cho chúng ta nhiệm vụ !” Hà Tịch lau một chút máu tươitrên mặt, ánh mắt ngoan lệ rút ra bội kiếmbên hông, hướng về phía đội quân Tần Phiềnđang đi tới: “Sát! Bắt phản quân! Vì các huynh đệ báo thù!”

Hà Tịch cảm xúc kích động cuốn hút các tướng sĩtrẻ tuổi đang bi phẫn, đồng loạt rút ra đao kiếm, cùng quátlên: “Sát!”

Hiền vương phủ.

Hoàng Diệp thiên tử ngồi ở trên hỉ đường, vui mừng nhìn nhi tử yêu nhất của chính mình rốt cục thành thân, hai mắt thoáng chốc đỏ hồng, đứng lên tự mình nâng dậy một đôi tân gia nhân.

“Nhan nhi, ngươi rốt cục trưởng thành, vi phụ muốn nhìn thấy nhất, chính là một ngày này......” Tần Diệp Minh gắt gao nắm tay của Tần Nhan, trong mắt hàm chứa ánh lệ: “Nhu nhi nếu đã biết, cũng định có thể an tâm đi......”

Tần Nhan nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tần Diệp Minh, an ủi nói: “Phụ hoàng, chuyện quá khứ hãy cứ cho qua đi, nhi thần biết tâm ý phụ hoàng là đủ rồi. Nương nàng...... cũng nhất định biết đến.”

Thoáng chốc, quần thần xông tới, các loại chúc mừng cùng khen tặng liên tiếp vang lên.

Tần Nghị đứng ở phía bên phải Tần Diệp Minh, khóe môi nhếch lên điềm đạm cười, tựa hồ một chút cũng không để ý phụ hoàng hắn rõ ràng thiên vị. Trong lòng lại tràn đầy lo lắng, hắn phái đi người tìm cũng không thấy Thuần Vu Quyết, thái tử phủ cũng không có tung tíchhắn, giống như là vội vàng bận rộn ly khai. Tần Nghị rõ ràng, Thuần Vu Quyết thật sự gặp chuyện ngoài ý muốn. Mà có năng lực dưới sự canh gác nghiêm ngặt của thủ vệ thái tử phủ, cướp đi Thuần Vu Quyết võ công cao cường, chỉ có Phượng Thần Anh!

Đứng ở góc tối,Phượng Thần Anh cùng Đường Phi nhìn một mànnày, nhịn không được đồng thời cười lạnh, cả nhà này không làm diễn viên thật đúng là lãng phí!

Đường Phi liếc Phượng Thần Anh một cái, dùng khửu tay đụng Phượng Thần Anh, thấp giọng hỏi: “Tần Nghị đến đây, Hà Tịch vì cái gì không thấy?”

Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, trả lời: “Lời này ngươi hẳn là hỏi Tần Nghị đi? Hắn không phải thủ hạcủa ta.”

Đường Phi âm thầm liếc cái xem thường, nói: “Ta nghĩ ngươi biết.”

“Ngươi vì cái gì quan tâm hắn như vậy?” Phượng Thần Anh bất mãn hỏi.

“......” Đường Phi trầm mặc một trận, mới ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Phượng Thần Anh: “Phượng Thần Anh, nếu các ngươi thật sự không thể tránh khỏi xung đột, ta hy vọng ngươi có thể chừa Hà Tịch một con đường sống.”

“Hừ,” Phượng Thần Anh cười khẽ, trong mắt không thấy rõ cảm xúc, giương mắt nhìn nhìn các tân khách đứng ở phía trước, không thấy có người chú ý bọn họ, liền tiến đến bên tai Đường Phi nhẹ giọng nói: “Muốn ta đáp ứng cũng được, trừ phi ngươi đêm nay......” Thanh âm ngày càng nhỏ dần, Phượng Thần Anh tươi cười trên mặt dần dần phóng đại, mà sắc mặt Đường Phi càng ngày càng đen.

“Cút!” Đường Phi khẽ quát một tiếng, sau đó dùng khửu tay đẩy mạnh Phượng Thần Anh, đi thẳng đến một bànkhác.

“Ha ha a ~” Phượng Thần Anh cợt nhả theo qua, để sát vào bên người hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi là sinh khí hay là -- thẹn thùng?”

Đường Phi nhìn ánh mắt trêu tức, tươi cười chọc ghẹo của Phượng Thần Anh, thái dương gân xanh đều run lên, thật sự rất muốn cởi giầy hung hăng chụp ở trên mặt hắn!

“U, đỏmặt!” Phượng Thần Anh người này tối không biết dừng lại đúng lúc, gặp Đường Phi như vậy, liền tiếp tục không biết sống chết đùa giỡn: “Ta đoán ngươi là xấu hổ, chậc chậc, nương tử ta da mặt hảo mỏng a!”

Đường Phi sắc mặt càng ngày càng đen, hai tay siết ngày càng chặt, bỗng nhiên, hắn giương mắt đối với Phượng Thần Anh cườitươi sáng.

Phượng Thần Anh bị tươi cười đó bắt lấy tâm trí, còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm thấy hảo huynh đệ dưới hạ thân bị người cầm, không nặng không nhẹ sờ sờlên xuống.

Úc ! Phượng Thần Anh như bị sét đánh hóa đá bất động, Đường Phi sớm đã thu hồi tay lại, thừa dịp hắn đang ngây người liền hết sức lắc mình một cái,đi đến địa phương nhiều người trước mặt.

Phượng Thần Anh thân mìnhcứng ngắc, chậm rãi cúi đầu, hảo huynh đệ của hắn nghĩ đến sờ soạng khiêu khích vừa rồi, tinh thần đã muốn chấn hưng.

Ngẩng đầu tìm kiếm thân ảnh Đường Phi, lại nhìn thấy tên đầu sỏ kia quay đầu nhìn hắn, khóe miệng cong lên, ánh mắt tà mị.

Ân! Nhiệt huyết toàn thân vận hành ba mươi sáu vòng, đều tề tụ ở chỗ “Hảo huynh đệ” cùng cái mũi của mình. Phượng Thần Anh mạnh mẽ che mũi lại, nếu ở tại loại thời điểm này mà chảy máu mũi, hắn, Phượng Thần Anh anh danh cả đời sẽ bị phá hủy! May mắn hiện tại là mùa đông, quần áo đều mặc rất dày, nếu không...... Phượng Thần Anh ôm cái mũi xoay qua, trong lòng sớm rơi lệ đầy mặt, cuộc đời lần đầu tiên bị ngườikhác đùa giỡn, hắn cư nhiên còn -- cứng lên! Đáng xấu hổ, đáng xấu hổ a!

Rốt cục hòa nhau một ván Đường Phi, cười trộm thiếu chút nữa thắtruột, trên mặt lại nghiêm trang nhìn “một màn cảm động”phụ từ tử hiếu kia, rất khó chịu!

Phụ tử Tần gia rốt cục diễn xướng xong rồi, hoàng đế vung bàn tay to lên, nói: “Hiền vương đại hôn, trẫm cho phép quần thần tối nay no say, cả nước cùng vui!” Dứt lời, liền gọiChân Nhung cùng đi đến hoa viên phía sau vương phủ ngắm trăng trò chuyện.

Quần thần xem hoàng đế không phải nói đùa, chờ hắn vừa đi, liền thật sự buông ra lá gan, lôi kéo tân lang chuốc rượu. Tân nương tử bị đưa vào tân phòng, cùng đợi một đêm tối ngọt ngào đến.

Đường Phi nhìn nhìn Tần Nghịbị các huynh đệ cố ý bỏ vắng vẻ ở một bên, trong triều các đại quan viên như thế nào cũng không đi kính rượuhắn, không biết vì cái gì trong lòng có điểm đồng tình. Thân là thái tử, cũng không được coi trọng, huynh đệ nhà mình đối với thái tử vị lại như hổ rình mồi, Tần Nghịlàm thái tử này, thật đúng là đáng thương. Cầm một bầu rượutrong tay, Đường Phi hướng Tần Nghị đi đến.

“Không biết thái tử điện hạ có nể mặt cùng Đường mỗ uống một chén?” Đường Phi quơ quơ bầu rượu ở trước mặt Tần Nghị.

Tần Nghị sửng sốt, nhìn nhìn vài người tới gần kia,kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, biết Đường Phi hảo ý, thoáng nhìn hắn cảm kích, cười đứng dậy, cầm lấy chén rượu nói: “Có mĩ nam tiếp khách, bổn vương cớ sao mà không làm?”

“A,” Đường Phi cười, cấp Tần Nghịmột chén đầy, lại cấp chính mình rót một ly, tùy ý cùngTần Nghị chạm cốc, nói: “Lời này của ngươi tốt nhất đừng cho Thuần Vu Quyết chỉ phun hỏa long kia nghe thấy.” Dứt lời liền uống một hơi cạn sạch.

Tần Nghị cũng học bộ dáng Đường Phi uống một hơi cạn sạch, nghe được ba chữ “phun hỏa long” thiếu chút nữa rượu toàn bộ phun ra.“Khụ khụ khụ, Đường công tử ngươi đây là mưu sát!” Tần Nghị bị rượu làm sặc, ho khan, vẻ mặt đỏ bừng căm tức nhìn Đường Phi.

Đường Phi buồn cười giúp hắn vỗ vỗ lưng, nói: “Chẳng lẽ Đường mỗ nói sai rồi?”

Tần Nghị ngạc nhiên, không biết làm thế nào thừa nhận: “Được rồi, ngươi nói không sai...... Bất quá hắn sẽ không bởi vì bổn vương mà ghen đâu......”

“Ngươi như thế nào biết?” Đường Phi hỏi lại, Tần Nghị ngẩn người, Đường Phi nói tiếp: “Ngươi là thái tử, có đôi khi vẫn là không cần bị biểu hiện giả dối bên ngoài mê hoặc, người, khi yêu khẩu bất đối tâm. Nói không chừng hắn lãnh đạm là vì che dấu vô thốtrong lòng.”

Tần Nghị kinh ngạc nhìn Đường Phi: “Ngươi......”

Đường Phi cười, nói: “Thuần Vu Quyết tuy rằng nhìn như lạnh lùng, nhưng trực giác nói cho ta biết, hắn đều là giả bộ.”

Lời này làm cho Tần Nghị có chút không thoải mái, bởi vì hắn nhớ tới lần trước lời Thuần Vu Quyết khen ngợi Đường Phi, hai người này rõ ràng không tiếp xúc qua mấy lần, cư nhiên có thể như vậy hiểu rõ đối phương?!

Nhìn Đường Phi, khóe mắt ngắm đến người phía sau hắnđang dần dần tiếp cận, Tần Nghị trong lòng vừa động, thân thủ bắt lấy tay Đường Phi, cố ý để sát vào bên tai hắn nói: “Tiểu Quyết có nguy hiểm, mời ngươi giúp ta phối hợpmột chút.”

Đường Phi cả kinh, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Tần Nghị liền không biết hướng miệng hắn đẩy vào cái gì, lại lập tức lọt thẳng vào cổ họng, cả cơ hội nhổ ra cũng không có!

“Đường Phi!” Phía sau quát khẽ một tiếng, ngay sau đó Đường Phi dưới chân mềm nhũn, may mắn Phượng Thần Anh đúng lúc đuổi tới đem hắn ôm lấy. Ngẩng đầu, bắt gặp cặp phượng mâu thất kinh của Phượng Thần Anh, trong nháy mắt Đường Phi tâm bỗng nhiên bình tĩnh lại.

Tiêu điểm của mọi người đều ở chỗ Tần Nhan, không ai chú ý tới thái tử bị vắng vẻ bên này, cho dù không có mấy cái tùy tùng bị Phượng Thần Anh mang đến cố ý chặn tầm mắt, cũng không thấy rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn Đường Phi toàn thân mệt mỏi yếu đuối ở trong lònghắn, Phượng Thần Anh tâm nhói nhói, hắn vừa rồi nhìn thấy Đường Phi cư nhiên đi theo Tần Nghịtrò chuyện, chỉ biết là không tốt, ai ngờ vẫn chậm một bước! Ngẩng đầu ánh mắt ngoan lệ nhìn Tần Nghị, thấp giọng quát: “Ngươi cho hắn ăn cái gì?!”

“Độc dược.” Tần Nghị lạnh lùng phun ra hai chữ, tươi cười trả thù ở khóe môi nhếch lên.

“Giải dược!” Phượng Thần Anh ẩn ẩn sát ý, khí thế bức nhân.

“Hừ,” Tần Nghị không hề ý sợ hãi, ôm hai cánh tay nhìn chằm chằm Phượng Thần Anhkhông còn bình tĩnh như ngày xưa: “Phượng Thần Anh, là ngươi động người của bổn vương trước.” Ánh mắt ở trên người Đường Phi dạo qua một vòng, lại cười lạnh nói: “Chẳng qua bổn vương thật đúng là không thể tưởng tượng, nguyên lai Phượng đại các chủ cũng có nhược điểm.”

Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Tần Nghị không nói lời nào. Hai tay lại gắt gao ôm Đường Phi, Đường Phi toàn thân nhũn ra, chỉ có thể dựa vào bên người Phượng Thần Anh mượn lực miễn cưỡng đứng, ý thức lại thanh tỉnh vô cùng. Tần Nghị nói giúp hắn phối hợp một chút, chính là cho hắn hạ độc?! Phượng Thần Anh đến tột cùng đã đối Thuần Vu Quyết làm cái gì?!

“Nói cho bổn vương tiểu Quyết ở nơi nào, Đường Phi của ngươi tự nhiên không có việc gì.”

“Hừ,” Phượng Thần Anh cười lạnh: “Ai nói cho ngươi là bổn tọa bắt đi Thuần Vu Quyết ?”

“Không phải ngươi?” Tần Nghị hoài nghi nhìn Phượng Thần Anh: “Vậy là ai đem kiếm tuệ của tiểu Quyếtgiao cho bổn vương, uy hiếp bổn vương ngoan ngoãn đợi ở trong này?”

“Thái tử điện hạ đắc tội nhiều người như vậy, bổn tọa như thế nào biết là ai?” Phượng Thần Anh trong tươi cười tràn đầy tính kế: “Huống hồ phía sau Thuần Vu Quyết còn có một ngọn núi lớn như vậy, bổn tọa cũng không dám động hắn.” Ngụ ý, hắn đã biết thân phận chân chính của Thuần Vu Quyết.

“Ngươi vẫn không chịu nói?” Tần Nghị không để ý đến Phượng Thần Anh trào phúngnói lý, lạnh lùng nhíu mày: “Nếu vậyPhượng đại các chủ muốn hay không cùng bổn vương đánh cuộc một phen, là Đường Phi chết trước, hay là tiểu Quyếtchết trước?”

“Tần Nghị !” Phượng Thần Anh gầm nhẹ: “Ta nói lại lần nữa, bổn tọa căn bản không biết Thuần Vu Quyết ở nơi nào !”

“Vậyngươi --” Tần Nghị câu “ngươi để cho Đường Phi chậm rãi chờ chết” còn chưa nói ra miệng, liền nhìn thấy ngoài cửa có một đạo thân ảnh quen thuộc tiến vào, sau đó ở trong đám người bối rối tìm kiếm cái gì.

Khi Thuần Vu Quyết nhìn đến góc chỗ Tần Nghị, đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa khóc ra ! Tần Nghị đau lòng tột đỉnh, tiến lên đi ôm lấy Thuần Vu Quyết đã bị Phượng Thần Anh giữ chặt.

“Ta nói rồi ta không hề động hắn! Giải dược!” Phượng Thần Anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ.

“Cầm !” Tần Nghị tùy tay ném đi, Phượng Thần Anh nhanh chóng tiếp được uy Đường Phi nuốt xuống.

Đồng dạng là vừa trôi vào họng, Đường Phi dần dần cảm giác được khí lực đã trở lại. Phượng Thần Anh khẩn trương ôm hắn hỏi: “Đường Phi, thế nào? Có khỏe hay không?”

Đường Phi thản nhiên gật gật đầu, ý bảo mình không có việc gì. Nhưng cũng không có nói cho hắn cái Tần Nghị cho mình ăn , giống như không phải độc dượcgì, bởi vì hắn trừ bỏ tay chân vô lực ở ngoài, không có chỗ nào cảm thấy không thích hợp. Hơn nữa, Tần Nghị nhìn qua cũng không phải kế hoạch đã bày sẵn trước đó, mà là nhìn thấy Phượng Thần Anh xuất hiện mới lâm thời quyết định.

“Tiểu Quyết!” Tần Nghị bất chấp đây là trường hợp gì, ôm cổ Thuần Vu Quyết, chặt đến làm cho Thuần Vu Quyết cảm thấy bản thân đã muốn hít thở không thông.

Thuần Vu Quyết không có đẩy hắnra, đồng dạng ôm chặt lấy lưng hắn, dùng thanh âm mang theo khóc nức nở nói: “Tần Nghị, Hà Tịch đã xảy ra chuyện!”

Đường Phi vừa khôi phục lại nghe như thế, cả người lạnh băng, quay đầu nhìn về phía Phượng Thần Anh. Trong mắt mang theo vẻ kinh dị không thể tin cùng -- lửa giận.

-------------------

Lời tác giả: về vấn đề Hà Tịch –các thân ái nghĩ tiểu Hà Tịch chết hay không chết? Bất quá cho dù hiện tại hắn khôngchết, tương lai cũng nhất định phải chết, hơn nữa đại khái, khả năng, hẳn là sẽ làm cho hắn chết thực thê thảm đi......

## 41. Chương 41: Huyết Dạ (đêm Máu)

Phượng Thần Anh bị ánh mắt Đường Phi khiến cho trong lòng như bị gai đâm, ôm chặt Đường Phi nói: “Đường Phi, ngươi nghe ta giải thích!”

Đường Phi cắn răng đẩy Phượng Thần Anhra, cước bộ lảo đảo đi đến trước mặtThuần Vu Quyết, vội vàng hỏi: “Hắn làm sao vậy? Hà Tịch đến tột cùng là có chuyện gì?”

Thuần Vu Quyết hốc mắt hồng hồng nhìn Đường Phi, tránh khỏi ôm ấp củaTần Nghị, thấp giọng nói: “Ta vốn ở trong phủ, nhìn thấy một ngườikhả nghi liền đuổi theo, người nọ dẫn ta đến Bách Lý Pha, ta chỉ biết Hà Tịch khả năng đã xảy ra chuyện! Đi đến mới rõ Hà Tịch trúng mai phục, Thừa vương ở Bách Lý Pha gài hỏa dược -- ta dẫn người đi xem qua, tìm không thấy được một người nào còn sống, tất cả đều là, xác chết cháy tay chân không đầy đủ.” Tần Nghị nghe xong mới hiểu, nguyên lai có người cố ý dẫn đi Thuần Vu Quyết, sau đó cầm tín vật của hắn làm cho hắn tự loạn trận tuyến, cuối cùng khiến huynh đệ bọn họ tự giết lẫn nhau !

Đường Phi thân thể loạng choạng, Phượng Thần Anh nhanh chóng đỡ lấy hắn.

Không có người sống, xác chết cháy tay chân không đầy đủ?

Hỗn loạn ở gần cửa đã dẫn tới nhiều người chú ý, thậm chí ngay cả Tần Nhan bị chuốc rượu vẻ mặt đỏ bừng cũngthấy không thích hợp, vẻ mặt lo lắng bước lại đây. Nhìn đến Phượng Thần Anh vẻ mặt thân thiết giúp đỡ Đường Phi, trong lòng đau đớn. Cố nén hận ý mỉm cười nói: “Hoàng huynh, Thần Anh, làm sao vậy?”

Tần Nghịcùng Thuần Vu Quyết ngẩng đầu lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, trầm mặc không để ý tới hắn.

Phượng Thần Anh giật giật môi, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là cúi đầu lo lắng nhìn Đường Phi. Đây là kế hoạch của hắn cùng Tần Nhan, bọn họ, đã thành công ......

Tần Nhan tươi cười trên mặt rốt cuộc không nhịn được, vừa muốn lên tiếng, liền nhìn thấy một binh lính người đẫm máu bị người nâng vào.

“Hoàng Thượng! Thừa vương tạo phản! Binh mã đã vào tới kinh thành, đám người Thừa vươnghiện tại đã tới gần hoàng cung!” Nói xong ngã về phía trước, đoạn khí.

Cái gì?! Yến tiệc ở đại sảnh to như vậy trong nháy mắt đều im lặng tĩnh dật, ngay sau đó liền bộc phát ra từng trận gầm rú cùng kêu la sợ hãi.

“Thừa vương tạo phản?! Hắn cư nhiên ở phía sau tạo phản?!”

“Hẳn là đã sớm có kế hoạch tốt! Trọng thần mấu chốt trong triều đều đến Hiền vương phủ, thậm chí ngay cả Thánh Thượng cũng ở trong này, là thời cơ tạo phản tốt nhất!”

“Hắn là cố ý giả bộ bệnh!”

“Hoàng Thượng, hoàng thượng tới!”

Tần Diệp Minhmặt bình tĩnh từ trong thất trung đi ra, chậm rãi ngồi vào ghế trên, ở trong đám quần thần quét một vòng, uy nghi thuộc về thiên tử làm người ta không dám nhìn thẳng.

“Hiền vương nghe lệnh, cầm hổ phù củatrẫm, nhất định phải đem nghịch tử kia bắt giữ! Nếu như phản kháng, không cần cố kỵ tình nghĩahuynh đệ, giết–không -- tha!” Tần Diệp Minh hoàng mệnh vừa ban, toàn thần ồ lên! Không phải vì Hoàng Thượng không niệm thân tình, mà là bởi vì hổ phù kia! Hoàng Diệp có hai tấm hổ phù, một cái ở trong tayChân Nhung, một cái ở ngay trong tayTần Diệp Minh. Nay Hiền vương thành con rể của Chân Nhung, tương đương tay đã cầm được một hổ phù, mà bây giờ, Tần Diệp Minh lại đem một cái khác tự tay giao cho Hiền vương!

“Nhi thần, tuân mệnh!” Tần Nhan tiếp nhận hổ phù, trong lòng kích động vô cùng, chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài.

Trong dạng không khí khẩn trương ở đây, chúng thần không khỏi lén lútnhìn thái tử Tần Nghịvẫn bị xem nhẹ. Cái này, thái tử sợ là đại nạn lâm đầu đi ?

Tần Nghị căn bản bất vi sở động, thân thủ nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt Thuần Vu Quyết, nhẹ giọng nói: “Đi, chúng ta đem Hà Tịch tìm trở về.”

Thuần Vu Quyết nhìn Tần Nghị, kiên định gật gật đầu.

“Ngươi nhất định sẽ trở thành hoàng đếHoàng Diệp, ta cam đoan.” Thuần Vu Quyết ở bên tai Tần Nghị nhẹ nhàng mà nói.

“Đương nhiên.” Tần Nghị tự tin cười trả lời.

Toàn bộ ngườilẳng lặng nhìn thái tử gia phất tay áorời đi, mà Hoàng Thượng cùngHiền vương cũng không có bất luận phản ứng gì, trong lòng không khỏi đoán rằng, đây chỉ sợ là [một sóng chưa bình, sóng khác lại khởi] .

Tần Diệp Minh gọi Tần Nhantới, thì thầm vài câu, sau Tần Nhan trịnh trọng gật đầu. Chân Nhung vẻ mặt từ ái vỗ vỗ bả vaiTần Nhan, theo thánh giá ly khai.

Tần Nhan cầm hổ phù, đứng ở ngay giữa đại sảnh ra lệnh, hồng y nhẹ nhàng, khí cất hoàng giả lan tỏa! Tướng lãnh trong triều cơ hồ đều tới tham gia tiệc cưới, muốn điều khiển là một chuyện rất dễ dàng.

Tần Nhan đem quân lệnh phân phó xuống, sau cả quần áo đều không kịp đổi, liền dẫn đội thân vệ của mình rời đi. Khi ra tới cửa, Tần Nhan nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Đã đến giờ, Thần Anh, chúng ta cần phải đi.” Nói xong lại nhìn nhìn Đường Phi, nói câu “Ta ở cửa phủ chờ ngươi”, cũng không quay đầu lại ra ngoài. Hắn biết, Phượng Thần Anh nhất định trở về, hắn đã nói qua sẽ không bỏ lại mình.

Đường Phi đến tận lúc này cũng không nói qua một câu, Phượng Thần Anh nhìn Tần Nhan rời đi, hắn phải lập tức theo sau, nhưng đồng thời lại không yên lòng Đường Phi.

Vội vàng lôi kéo hắn nhẹ giọng nói: “Đường Phi, đợi sau khi trở về ta tái giải thíchvới ngươi......”

“Bốp!” Đường Phi bỏ tay hắn ra,xoay người cho hắn một cái tát, trong mắt ánh sáng lạnh không gợn sóng.“Ngươi biết Hà Tịch hôm nay nhất định sẽ chết, cho nên mới không đáp ứng ta chừa cho hắn một con đường sống, đúng hay không ?”

Phượng Thần Anh lẳng lặng nhìn Đường Phi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Đường Phi, đánh hắn...... Vì Hà Tịch, mà đánh hắn......

Lo lắng trong mắt dần dần bị lãnh lệ thay thế, Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi thản nhiên nói: “Lại đây, theo người của ta trở về.”

“Hừ,” Đường Phi nhìn hắn lạnh lùng cười: “Ta sớm nên rời đi ngươi, ở thời điểmHà Tịch cảnh cáo ta, ta lý ra đã phải rời đi ngươi.” Nói xong, liền xoay người. Hắn muốn đi Bách Lý Pha kia, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn đem Hà Tịch tìm trở về, mặc kệ là sống hay chết.

“Ân !” Đường Phi không dám tin mở to hai mắt, phía sau Phượng Thần Anh thu hồi tay mình, tiếp được thân thể ngã xuống của Đường Phi, hắn vừa điểm huyệt đạoĐường Phi.

Phượng Thần Anh ôm lấy hắn rời đi, thanh âm trầm thấp lạnh lùng: “Ngươi chỉ có thể đợi ở bên ngườita.”

Phía sau, chỉ còn lại đám quần thần liên can trừng lớn ánh mắt nhìn sự tình biến ảo. Này, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải Thừa vương tạo phản sao? Như thế nào biến thành yêu hận tình cừu?

Bất quá -- quần thần đồng loạt ngồi xuống, không còn khẩu vị tiếp tục uống rượu phẩm đồ ăn, vẫn là bớt lo chuyện người khác, im lặng mới là an toàn nhất.

Trong đám người, một người nào đó trong mắt tinh quang chợt lóe, có chút đăm chiêu nhìn Phượng Thần Anh cùng Đường Phirời đi.

Phượng Thần Anh đi đến chỗkhông người, nhìn nhìn Đường Phitrong lòng, Đường Phi cũng lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt không mang theo một tia tình cảm. Phượng Thần Anh trong lòng như bị cái gì ngăn chận, khó chịu tột cùng.

“Vô Tướng.”

“Có thuộc hạ !” Vô Tướngẩn thân ở chỗ tối, lắc mình quỳ gối trước mặtPhượng Thần Anh.

“Đưa hắn trở về, nếu hắn thiếu một cọng tóc, ngươi liền lấy cái chết tạ tội đi.” Phượng Thần Anh lạnh lùng nói, hắn vốn không muốn làm cho Đường Phi biết Vô Tướng tồn tại, nhưng hiện tại là thời kìphi thường trọng yếu, Tần Nghị nếu có thể lấy Đường Phi đến uy hiếp hắn, thì người khác cũng có thể. Vô Tướng võ công tuy rằng không phải tốt nhất, nhưng thiện về dùng cổ độc, phải bảo vệ Đường Phi tuyệt đối không thành vấn đề.

“Dạ!” Vô Tướng đứng dậy đi đến trước mặt Phượng Thần Anh tiếp nhận Đường Phi, trong mắt hào quang vi thiểm. Kỳ thật hắn cùng Đường Phi không phải lần đầu tiên gặp, lần trước ở Thừa vương phủ, là hắn cứu Đường Phi ra .

Phượng Thần Anh thản nhiên quét Đường Phi liếc mắt một cái, xoay người rời đi.

Đường Phi nhìn đến hình dángVô Tướng, thiếu chút nữa bị dọa ngất xỉu! Tuy rằng trong lòng sợ hãi, nhưng không biểu lộ ra ngoài. Chỉ là đè nặng kinh cụ, bình tĩnh nhìn hắn một cái, liền quay sang nơi khác. Thậm chí ngay cả trong lòng quái nhân nàycó cái vật gì đó cứng rắn khiến hắn không thoải mái, hắncũng không có nói ra.

Vô Tướng dáng người không cao, thậm chí còn so với Đường Phi thấp hơn một chút, nhưng ôm Đường Phi không chút nào cầnphải cố sức, mũi chân điểm một cái liền nhảy lên mái hiên, đảo mắt biến mất ở Hiền vương phủ.

Tần Nhan chờ ở cửa, tâm phúc bên cạnhđã thúc dục hắn vài lần nên xuất phát, hắn cũng bất vi sở động, chỉ nói chờ một chút. Rốt cục, thẳng đến khi cửa xuất hiện thân ảnh mà mình vẫn chờ đợi, Tần Nhan một thân đỏ thẫm hỉ phục rốt cục mới lộ ra tươi cười chân tâm đầu tiên trong ngày hôm nay.

“Ta luôn luôn chờ ngươi.” Tần Nhan ngồi trên con ngựa cao to, cúi đầu nói với Phượng Thần Anh, không chất vấn hắn vì cái gì lâu như vậy mới ra, cũng không có một chút khí thếbề trên, mà là dùng tư thái ngang hàng nhìn hắn.

“Ta biết.” Phượng Thần Anh thân thủ nhận lấy một chiến mã do binh sĩ đưa đến, nhảy người một cái liền ngồi trên yên ngựa, dẫn đầu xuất phát, hướng hoàng cung chạy đi.

Phượng Thần Anh đoạt lấy vị trímở đường, Tần Nhan cũng không hề bất mãn, trong mắt thậm chí mang theo một tia ôn nhu sủng nịch, thúc một cái vào bụng ngựa, cũng phóng theo. Thần Anh, bởi vì là ngươi, cho nên ta nguyện ý đứng ở phía sau.

Cửa thành Miên Cẩm.

Nguyên bản đại quânThừa vươngđã phá thành mà vào, đang chờ đợi đám người Lương phó tướng, lại bị tập kích trở tay không kịp !

Khi đại quânThừa vương vừa vào Miên Cẩm thành, cửa thành liền ầm ầm hạ xuống, mà Miên Cẩmngày xưa phồn hoa huyên náo,lúc này ở trong đêm đen im lặng đến quỷ dị, trên đường đừng nói là người đi đường, thậm chí ngay cả đèn lồng cũng không có thắp sáng. Hôm nay là Hiền vương đại hôn, đô thành không có khả năng an tĩnhnhư vậy, cả lễ mừng đều không có cử hành. Cầm đầu lĩnh chính là lão tướngđãchinh chiến nhiều năm, một lát liền phát hiện không thích hợp. Đang muốn dẫn đại quân vọt trước vào trong thành, phía trước liền truyền đến một trận ầm ĩ giống như hét hò.

Đầu lĩnh trong lòng rùng mình, thầm nghĩ không tốt, vừa ra lệnh ứng chiến, trên tường thành tối đenliền thắp sáng lên vô số cây đuốc, ngay sau đó từng đợt vũ tiễn gào rít trút xuống, thoáng chốc cả đội quân đều kêu rên,tử thương vô số. Quân lính nhân mã của Thừa vươngdưới đợt công kích nhanh chóng tan rã. Phía trước có mười vạn đại quân, phía sau cửa thành đã đóng chặt, đại quânThừa vươnglui cũng không thể lui, trốn cũng không thể trốn! Ở trong tiếng tru thảm thiết cùng huyết nhục vẩy ra, hơn một vạn quân củaThừa vươngđã bị chém giết hầu như không một người nào còn sống. Bởi vì trong quân có lệnh -- Thánh Thượng hạ chỉ, giết sạch phản quân, không để một ai chạy thoát!

Tuyết đọng trên đường cái ở Miên Cẩmđã bị nhuộm thành màu đỏthật sâu, từng đạo máu tươi như một con kênh nhỏ, theo băng tuyết tan chảymà uốn lượn xuống, chảy vào con sông đào bảo vệ thành, đỏ hồng một mảnh.

Tối nay Miên Cẩm, máu chảy thành sông, huyết vụ bắn lên không trung, như muốn nhiễm đỏ cả ánh trăng tròn mông lung trên bầu trơi đêm, quỷ dị dọa người.

Cửa Bắc hoàng cung.

Tần PhiềnTóc tai bù xù, một thân huyết ô,hai tay bị trói ở sau lưng, bị người ép quỳ gối xuống trước mặtPhượng Thần Anh cùng Tần Nhan.

Tần Phiền nâng đầu hung hăng nhìn chằm chằm hai người, quát: “Buông bổn vương ra! Bổn vương muốn gặp phụ hoàng! Ta muốn gặp phụ hoàng!”

“Tỉnh lại đi, Hoàng Thượng mà còn muốn gặp ngươi, người đến sẽ không phải là chúng ta, mà là Tần Nghị.” Phượng Thần Anh mắt tràn đầy trào phúng nói. Ngụ ý đó là -- nếu Tần Diệp Minh muốn lưu cho hắn một mạng, kẻ tới nơi này chính là Tần Nghị.

Tần Nhan vẻ mặt thương xót nhìn Tần Phiền, ôn nhu nói: “Đại ca, ngươi đã toàn quân bị diệt, nhận thua đi.”

“Thua?” Tần Phiền hai mắt xích hồng, điên cuồng cười to: “Ha ha ha ha! Bổn vương sẽ không thua! Tuyệt đối sẽ không thua! Nếu cái lão bất tử kia không niệm thân tình, bổn vương sẽ giết hắn, rồi đi lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó ta sẽ đem từng nhóm người các ngươi từng bước giết hết!” Dứt lời liền nhìn về phía Phượng Thần Anh, vẻ mặt nụ cười giả tạo: “Tựa như lúc ngược đãi tiểu nam sủng kia của ngươi, chậm rãi chậm rãi đem bọn ngươi tra tấn tới chết! Ngươi biết không? Người do ta phái đi có tiếng là biến thái, nói vậy mấy ngày đó, tiểu nam sủng kia nhất định đã dục tiên dục tử đi? Kẻnày thích nhất ngoạn đủ loại biến thái, đã ngoạn chết rất nhiều người! Ha ha ha ha !”

Phượng Thần Anh ánh mắt híp lại, phượng mâulạnh như độc xà, nhìn chằm chằm Tần Phiền chậm rãi giương lên một cái tươi cườithị huyết, nặn ra từng chữ nói: “Đúng vậy, vết roi trên người hắnbổn tọa đã đếm rất rành mạch, là một trăm mười tám roi.” Ytừng nói, sẽ bắt hắn ngàn lần hoàn trả.

Tần Phiền tươi cười đông cứng trên mặt, khi nhìn đến tươi cười Phượng Thần Anh tựa như Địa Ngục Tu La, hắn đã hối hận khiêu khíchvừa rồi của mình.

“Tần Nhan, ngươi nếu có bản lĩnh, liền một đao giết bổn vương!” Tần Phiền biết bản thân nếu rơi xuống tay Phượng Thần Anh, chắc chắn sống không bằng chết, liền hướng về phía Tần Nhan hô to.

“Thật có lỗi, đại ca.” Tần Nhan đối với hắn áy náy cười, ánh mắt ôn nhu, đôi môi mỏng lại đưa ra những lời cực tàn nhẫn: “Ta đã sớm đáp ứng Thần Anh, sẽ đem ngươi giao cho hắn.” Như là nhớ tới cái gì, Tần Nhan nói: “A, ta đã quên nói, Lương phó tướng là người của ta.”

Tần Phiền trố mắt nhìn Tần Nhanvẻ mặt ôn nhu tiếu ý, rốt cục đã biết mình bị tính kế! Là Lương phó tướngthúc giục hắn khởi binh mưu phản, Lương phó tướng là người của Tần Nhan, nguyên lai Tần Nhan vẫn luôn tính kế hắn, nguyên lai Ngũ đệ lấy già giặn yêu dân, cùng thế vô tranh của mình kia, mới là kẻ vô cùng tàn nhẫn độc ác!

“Người tới, đem Thừa vương đưa về Thừa vương phủ.” Phượng Thần Anh lạnh nhạt mệnh lệnh nói. Tần Phiền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn hắn, Phượng Thần Anh môi khẽ nhếch: “Lúc trước hắn bị ngươi nhốt làm sao, bây giờ ngươi tự mình thế chỗ.”

Hàn ý lan rộng khắp toàn thân Tần Phiền, không thể bị hắn mang đi, cho dù tự sát cũng không thể bị hắn mang đi! Tần Phiền vừa định cắn lưỡi tự sát, Phượng Thần Anh cũng đã thấy rõ ý đồ, vặn trẹo hàm hắn,ở dưới sử dụng một chiêu ‘Phân Cân Thác Cốt Thủ’ hủy đi toàn bộ các đốt ngón tay. Tần Phiền thống khổ trên mặt đất mấp máy, trong yết hầu phát ra tiếng kêuthê lương, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng.

“Mang đi.” Phượng Thần Anh thản nhiên nói.

“Dạ!” Hai thị vệ Phượng Tê Cácnâng lên Tần Phiềnbước đi.

Tần Nhan nhìn mắt Phượng Thần Anh, thở dài nói: “Hắn tốt xấu gì cũng là đại cata, đểcho hắn toàn thây đi......”

“Nhất định.” Phượng Thần Anh nói xong, cũng xoay lưng đuổi theo.

Tần Nhan nhìn bóng dáng Phượng Thần Anh rời đi, trong mắt đã không còn ôn nhuvừa rồi, mà lạ đại hận ý khắc cốt ghi tâm, hắn rất muốn hỏi Phượng Thần Anh một câu, nếu hắn làm chuyện thương tổn Đường Phi, hắn có phải cũng sẽ ngàn lần hoàn trả?!

Phượng Tê Các.

Đường Phi nằm ở trên giường, tay chân không thể nhúc nhích. Vô Tướngkia không cởi bỏ huyệt đạo của hắn, cũng không có dẫn hắn vềĐông viện, mà là trực tiếp đưa hắn đến Diên Phi viện của Phượng Thần Anh, sau đó ôm hắn vào phòng ngủ, liền không còn thấy tăm hơi. Đường Phi biết hắn vẫn còn ở gần đây, Phượng Thần Anh có thể đem một quái nhân như vậy kêu ra để dẫn hắn Phượng Tê Các, là vì bảo hộ hắn.

“Vô Tướng? Vô Tướng?” Nhìn đỉnh giường hồi lâu, Đường Phi rốt cục mở miệng hô to: “Ngươi có đó hay không? Uy! Ngươi còn ở đây không!”

Trong phòng ngoài phòng đều không có động tĩnh, khi Đường Phi nghĩ đến hắn đã rời đi, liền nhìn thấy gương mặt chỉ có hai ánh mắt bỗng dưng xuất hiện ở trước mắtmình. Đường Phi hoảng sợ, thiếu chút nữa hét to.

Ánh mắt kia cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hắn, quỷ dị mà nhìn. Đường Phi gian nan nuốt nước miếng một cái, sáp thanh nói: “Ngươi, cũng không thể giúp ta một chút sao?”

Vô Tướngvẫn như cũ nhìn hắn, thật lâu sau mới nói: “Thuộc hạ sẽ không cởi bỏ huyệt đạocông tử, đây là mệnh lệnhCác chủ.”

Thanh âm cực kỳ khó nghe, Đường Phi lớn như vậy lần đầu tiên gặpmột thanh âmkhó nghe như thế. Nhưng vẫn là cường chế chán ghéttrong lòng, nói: “Ta không phải muốn ngươi cởi bỏ huyệt đạocủa ta, ta chỉ nghĩ mời ngươi giúp ta một chút việc. Đi thái tử phủ, giúp ta thám thính tin tứcmột người, hắn gọi là Hà Tịch, ta muốn biết hắn an toàn hay không.”

Hà Tịch?! Vô Tướng trong lòng nhảy dựng, buồn thanh hỏi: “Hắn, là gì của ngươi?”

“Bằng hữu, một bằng hữurất trọng yếu. Mời ngươi giúp ta, ta hiện tại không có biện pháp tự mình đi, chỉ có thể mời ngươi hỗ trợ, ta thật chỉ muốn biết hắn có về phủ bình an.” Đường Phi vội vàng nhìn Vô Tướng nói.

Vô Tướng lại thâm sâu nhìn hắn một cái, thân hình chợt lóe, biến mất ở trước mặtĐường Phi.

Vô Tướngkhông nói có cũng không nói không, cho nên Đường Phi chỉ có thể đợi. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, phù hộ Hà Tịch bình an.

Thái tử phủ.

Hà Tịch vẻ mặt huyết ô nằm ở trên cáng giản dị, hắn sớm mất đi ý thức, ngự y đầu đầy mồ hôigiúp hắn băng bó miệng vết thương.

Tần Nghị mặt âm trầm ngồi ở một bên, nhìn động tácngự y. Thuần Vu Quyết tắc hầu làm trợ thủ ở bên người ngự y, mắt đỏ bừng liền biết hắn vừa mới khóc.

Hà Tịch bị thương thực nghiêm trọng, cánh tay phải bị hỏa dược tạc thương, trước ngực lại trúng hai đao, đã trở nên hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu.

Ngự y dùng thuốc trị thương tốt nhất cấp Hà Tịch băng bó, trong lòng cũng hiểu được người nọ không sống được. Nghĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật: “Điện hạ, vị đại nhân này thương thế quá nặng, lão thần chỉ sợ...... Hắn không qua được đêm nay.”

Thuần Vu Quyết tay run lên, dược bình trong tay “xoảng” một tiếng đánh rơi xuống đất, mờ mịt quay đầu nhìn về phía Tần Nghị, Tần Nghị chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói: “Mặc kệ biện pháp gì, bổn vương muốn ngươi cứu hắn !”

“Này......” Lão ngự y vẻ mặt khó xử, nghĩ nghĩ nói: “Lão thần thật sự là không có cách, bất quá có một người có lẽ có thể cứu hắn.”

“Ai ?” Thuần Vu Quyết vội vàng hỏi.

“Phượng Tê Các, Cốc Dương.” Lão ngự y nói, trên mặt đã có một chút lo lắng: “Chỉ là Phượng Các chủ tính tình cổ quái, không biết hắn có chịu cho mượn ngườihay không......”

“Hắn không chịu, ta cũng cướp về!” Thuần Vu Quyết ngoan thanh nói.

“Lão ngự y, bổn vương mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, có thể giúp hắn duy trì càng lâu càng tốt, bổn vương sẽ cùng Phượng Thần Anh mượn ngườiđến.”

“Dạ, lão thần sẽ cố gắng hết sức.”

Ngoài cửa, một đạo bóng đen lóe lên. Phát hiện khác thường Thuần Vu Quyết trong lòng vừa động, nhưng không có đuổi theo, người kia hình như cố ý đến tìm hiểu tin tức ......

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Đường Phi lo lắng chờ, ngay tại thời điểm hắn đợi không nổi nữa thử kêu Vô Tướng, chợt nghe đến một tiếng vang nhỏ, thanh âm khó nghe lại ngay tại bên tai vang lên: “Hắn không chết, bất quá cũng sắp.”

Đường Phi lần nữa bị Vô Tướnglàm cho hoảng sợ, còn không kịp hoãn khẩu khí, nghe được chữ “sắp”kia liền thất thanh nói: “Ngươi nói cái gì?! Hà Tịch đến tột cùng làm sao vậy?”

Vô Tướng sóng mắt vi thiểm, trầm mặc hồi lâu, mới đem những chuyện mắt thấy tai nghe ở thái tử phủ, chi tiết nói cho Đường Phi.

Đường Phi nghe xong, môi hơi run run, muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không cho ra miệng. Hà Tịch......

Một lát sau, Đường Phi bình phục tâm tìnhbi thống, bình tĩnh đối Vô Tướng nói: “Đem Phượng Thần Anh tìm trở về, trước hừng đông nhất định phải đem Phượng Thần Anh tìm trở về!” Hắn không có quyền mệnh lệnh người ở Phượng Tê Các, Phượng Thần Anh lại có thể. Chỉ cần tìm được hắn, Hà Tịch sẽ có thể cứu. Hắn cùng Hà Tịch còn một cái ước định, hắn không thể để cho Hà Tịch chết!

Vô Tướng lần này vẫn là trầm mặc ly khai.

Hà Tịch, Đường Phi chậm rãi nhắm mắt lại, nhất định phải chống đỡ, nhất định phải chống đỡ đến cùng!

--------------------

## 42. Chương 42: Thật Giả

Thừa vương phủ, mật thất.

Trong mật thất âm u, tràn ngập mùi máu tươilàm người ta buồn nôn.

Phượng Thần Anh ngồi trên ghế thái sưmàu đỏ thắm, đang cầm một tách trà tinh tế nhấm nháp, tựa hồ thực hưởng thụ Thừa vươngtrước mắt bị người dùng thiết liên treo ở giữa không trung, phát ra thống khổ rên rỉ, còn có âm thanh roi quất lên da thịt.

“Ba! Ba! Ba!” Roi da trâu thấm nước muối đã tẩm đầy máu tươi, máu tươi từ trên thân roi chảy ngược xuống tay cầm trơn trượt, thi hình giả (người dụng hình) cơ hồ cầm không vững, không thể không thay đổi một cây roi mới rồi tiếp tục.

Tần Phiềnđã thương tích đầy mình,bị treo giữa không trung, hai mắt xích hồng bởi vì hình phạt thống khổ kia mà hơi hơi lồi ra, mang theo tuyệt vọng hoảng sợ. Bởi vì xương hàm đã bị vặn trẹo, hắn muốn kêu cũng kêu không được, hầu gian phát ra thanh âm “ư a”, nước miếng cùng máu loãng chảy xuống cổ. Trên người da tróc thịt bong, miệng vết thương không ngừng chảy ra máu tươi, theo mắt cá chân tích tụ ở dưới chân, nhanh chóng trở thành một vũng máu loãng.

Hắn còn sống, ý thức cũng thực thanh tỉnh. Phượng Thần Anh cho hắn ăn một loại dược không thể ngất xỉu, cũng không thể chết, làm cho hắn vẫn duy trì ý thức, tận mắt nhìn thấy chính mình bị quất roi chí tử.

“Vương gia,” Phượng Thần Anh buông bát trà trong tay,khoan thai mở miệng: “Hiện tại mới có năm trăm mười một roi, cách một ngàn một trăm mười tám roi còn một đoạn khoảng cách. Bây giờ đã chịu không nổi, tiếp theo như thế nào còn có thể ngoạn?”

“Hiển hách hách!” Tần Phiền thống khổ giãy dụa, yết hầu phát ra quái thanhthống khổ, thiết liên bị hắn khua động, ào ào kêu vang.

“Hừ hừ hừ,” Phượng Thần Anh phủ phủ môi, tươi cười âm lệ: “Muốn ta một đao giết ngươi? Không, bổn tọa như thế nào tiện nghi cho ngươi vậy? Hậu quả này là lúc ngươi động đến ngườicủa bổn tọa, hẳn là chưa từng nghĩ đến đi? Ngươi nên vì hành vi của mình mà trả đại giới.” Làm cho Đường Phi cùng đường, làm cho hắn không thể không cầm lấy đao giết người, những cái này, hắn đều phải ở trên người Tần Phiềntừng chút từng chút đòi lại!

“Tiếp tục.” Phượng Thần Anh lười biếng di động thắt lưng trở về ghế thái sưrộng thùng thình, lộ ra một cái tươi cười xinh đẹp nói: “Không cần dùng nước muối, đổi sang nước ớt, chọn loại cay nhất.”

“Dạ!”

Nước ớt rất nhanh mang lên, Phượng Thần Anh vừa chọn xong một cái tư thế thoải mái,hưng trí bừng bừng quan sát.Bỗng, một tử sĩ ăn mặc như hắc y nhân tiến vào, ghé lỗ tai hắn thấp giọng nói câu gì.

Phượng Thần Anh nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: “Cho hắn vào.”

Vô Tướngvừa đến liền nhìn thấy một tình cảnhhuyết tinh tàn ngượcnhư vậy, hơi hơi sửng sốt, sau rất nhanh thu hồi tâm tư, cung kính quỳ gối trước mặtPhượng Thần Anh.

“Nói.” Phượng Thần Anh ngữ khí hơi khó chịu, trò hay còn chưa có xem xong, bị người đánh gãy đương nhiên không vui.

“Các chủ, công tử muốn gặp ngươi.” Vô Tướng trầm giọng nói.

Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, lạnh giọng hỏi: “Hắn kêu ngươi đến? Bổn tọa thế nhưng không biết, ngươi chừng nào thì thành tín sứ của hắn.”

Vô Tướng cả kinh, nặng nề mà dập đầu nói: “Các chủ bớt giận! Thuộc hạ biết sai!”

“Hừ.” Phượng Thần Anh hừ lạnh một tiếng, nói: “Hắn gọi ngươi tới làm gì.”

“......” Vô Tướng ánh mắt vi thiểm, nhận thấy được chính mình trầm mặc lại làm cho Phượng Thần Anh hơi thở lạnh vài phần, lập tức nói: “Bởi vì -- Hà Tịch.”

Phượng Thần Anh sắc mặt nháy mắt trầm xuống, lại là Hà Tịch!

“Bổn tọa nói qua, hắn phải biến mất.”

“Thuộc hạ hiểu được......” Vô Tướng ánh mắt u ám: “Chỉ là công tử...... Ân!” Chỉ trong chớp mắt, Vô Tướng liền bị một chưởng đánh bay ra ngoài. Vô Tướng ôm ngực, đứng lên tiếp tục quỳ gối trước mặt Phượng Thần Anh.

Trong mật thất,những ngườiliên can bởi vì biến cố này bị dọa sửng sốt, ngây ngốc nhìn Phượng Thần Anh.

“Thất thần làm cái gì?” Phượng Thần Anh thanh âm âm trầm làm cho mọi người rùng mình một cái, thi hình giả thu liễm tâm thần, giơ lên roi tiếp tục ngược đánh.

“Không có lần sau.” Phượng Thần Anh lưu lại những lời này, xoay người ly khai mật thất. Vô Tướng ngăn chận chân khí tán loạn trong cơ thể, đứng dậy đi theo.

Trong mật thất, thi hình giả không dám vi phạm mệnh lệnhPhượng Thần Anh, thành thành thật thật đánh đủ một ngàn một trăm mười tám roi. Thừa vươngTần Phiềnthương tích đầy mình mới bị hắn một roiđánh vào cổ, thống khổ nuốt khí.

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Đường Phi cảm thấy ngực bắt đầu đau đớn, hô hấp đều có chút khó khăn, tầm mắt dần dần trở nên mơ hồ. Trong lòng không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ Tần Nghị cho hắn ăn khỏa độc dược kia chưa hoàn toàn giải được? Nhưng mà Tần Nghị không giống như là loại người nói chuyện không giữ lời, nếu Thuần Vu Quyết đã không có việc gì hắn, hẳn là sẽ không cho hắn thuốc giải giả. Đang lúc hắn miên man suy nghĩ, bên tai vang lên một đạo thanh âmquen thuộc.

“Đáng chết! Ta đã quên ngươi không có nội lực!” Thanh âm ảo não ở bên tai xẹt qua, Đường Phi cảm giác cổ bị người điểm điểm, thân thể nháy mắt giãn ra không ít.

“Thế nào? Có cảm thấy khó chịu hay không?” Phượng Thần Anh nâng dậy Đường Phi, cho hắn dựa ở trong lòngmình, thân thủ xoa xoa hai tay của hắn. Hắn đã quên Đường Phi không có nội lực, loại chuyện điểm huyệt này nếu để lâu sẽ tạo thành huyết mạch nghịch lưu, huyết quản không thông, lộng không tốt còn có thể đi đời nhà ma, hắn cư nhiên đã quên mất! Vô Tướng không có mệnh lệnh của hắn, không dám một mình cởi bỏ huyệt đạoĐường Phi, hắn cứ như vậy để mặc Đường Phi bị điểm huyệt đạo gần bốn canh giờ,thiếu chút nữa hại chết hắn!

Đường Phi có chút khó chịu vuốt vuốt ngực, buồn thanh nói: “Hoàn hảo.” Vừa mới dứt lời, lòng bàn tay Phượng Thần Anh liền để phía sau hắn, ngay sau đó một đạo kình lực mang theo nóng ấm xâm nhập thân thể, thoáng chốc hắn có cảm giác thoải mái không ít.

“Hiện tại khá hơn chút nào không?” Phượng Thần Anh thu hồi tay, ngược lại ôm thắt lưng Đường Phi thấp giọng hỏi, hắn truyền nội lực cho Đường Phi giúp hắn khai thông gân mạchbị tắc.

“Tốt hơn nhiều, cám ơn.” Đường Phi thở một hơi thật dài, nói xong nhíu nhíu mày, mạnh mẽ tránh khỏi ôm ấpcủa Phượng Thần Anh, bịt mũi nói: “Ngươi trên người mùi máu tươi như thế nào lại nồng như vậy?”

Phượng Thần Anh ngẩn ra, theo bản năng nhìn nhìn quần áocủa mình, thực sạch sẽ, không cần nói vết máu, thậm chí ngay cả nước bùn cũng không có.

“Ta đều tận lực tránh được, ngươi còn vẫn ngửi thấy?” Phượng Thần Anh bất đắc dĩ nhìn mắt Đường Phi: “Ta đi đổi một bộ quần áo khác.”

“Đợi đã!” Đường Phi giữ chặt Phượng Thần Anh: “Cái này không vội.”

Phượng Thần Anh nhìn nhìn Đường Phi, lại ngồi trở lại bên người hắn, trầm giọng hỏi: “Nếu vậy, có chuyện gì mà gấp gáp?”

Đường Phi ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói: “Ta nghĩ muốn mượn ngươi một người.”

Phượng Thần Anh trong mắt bịt kín một tầng âm trầm, phản thủ bắt lấy tay Đường Phi, lạnh lùng nói: “Nếu ta nói không cho mượn? Ngươi không phải sẽ muốn vì hắn tiếp tục đánh ta một cái tát?”

“Ngươi!” Đường Phi hung hăng nhìn hắn, chậm rãi, trong mắt ngoan lệ phai nhạt dần, thay thế bằng thật sâu vô lực cùng khẩn cầu: “Phượng Thần Anh, hãy cứu Hà Tịch, chỉ có Cốc Dương có thể cứu hắn...... Ta...... cầu ngươi, cứu hắn......” Đường Phi đời này chưa từng cầu xin người khác, nhưng vì Hà Tịch, hắn đúng là vẫn còn đối Phượng Thần Anh yếu thế, đúng là vẫn còn đối hắn dùng chữ “cầu” này.

Phượng Thần Anh chấn động, bắt lấy tay Đường Phi chậm rãi nới lỏng rồi buông ra, phượng mâu lạnh như băng không gợn sóng, nhìn không ra nửa điểm cảm xúc.

Gắt gao nhìn Đường Phi một hồi, Phượng Thần Anh mới trầm giọng nói: “Kêu Cốc Dương đến thái tử phủ đi.”

“Dạ.” Vô Tướngvẫn hầu ở ngoài cửa ứng một câu, xoay người rời đi. Ai cũng không có phát hiện hắn bởi vì lời của Đường Phi mà hai tayrun nhè nhẹ.

Đường Phi rốt cục nhẹ nhàng thở ra, nhưng tảng đá lớn trong lòng vẫn chưa thể buông xuống, ngược lại càng áp hắn không thở nổi. Hắn lo lắng cho Hà Tịch, hắn muốn tự mình đến thái tử phủ xem, liếc mắt một cái cũng tốt.

Nghĩ nghĩ, Đường Phi vẫn là đứng dậy xuống giường, bởi vì huyết mạch còn chưa lưu thông tốt, trước mắt liền hoa lên một trận, thiếu chút nữa đầu đã đập xuống đất.

“Ngươi muốn làm gì?” Phượng Thần Anh nhanh chóng đỡ lấy thân thể lung lay sắp đổ của hắn, thanh âm ẩn ẩn dẫn theo lửa giận áp chế, còn có một tia lo lắngkhông dễ phát hiện: “Ngươi lại muốn đi nơi nào!”

Đường Phi từ từ nhắm hai mắt bình định tinh thần, đợikhi cơn chóng mặt kia đi qua, mới đẩy ra Phượng Thần Anh nói: “Đi thái tử phủ.”

Phượng Thần Anh vẫn cố gắng khống chế được lửa giận, giờ phút này hoàn toàn bạo phát, thấp giọng giận dữ hét: “Thái tử phủ?! Ngươi cho rằng không có mệnh lệnh của ta ngươi có thể đi ra Phượng Tê Các sao? Cho dù ta cho ngươi đi, hiện tại toàn bộ Miên Cẩm thành đều bao phủ trong huyết tinh, đi ở trên đường cái mỗi một bước đều mang theo máu tươi, ngươi cho rằng chỉ bằng một thân sợ máu như ngươi có thể đi đến thái tử phủ?! Hà Tịch kia đối với ngươi mà nói thật trọng yếu như vậy?! Vậy còn ta thì sao? Ngươi đem ta đặt ở vị trí gì!” Phượng Thần Anh nắm chặt bả vaiĐường Phi, gần như nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ: “Đường Phi, đừng ỷ vào việc ta thích ngươi, là có thể tùy ý làm bậy!”

Đường Phi chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía Phượng Thần Anh, trong cặp phượng mâu kia tràn ngập lửa giận, tràn đầy tổn thương, không cam lòng cùng bất đắc dĩ.

“Ta...... Ta chỉ muốn xác định hắn có tốt hay không, ta không phải......” Đường Phi thanh âm thấp xuống, không phải cái gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là, hắn không muốn miệt mài theo đuổi hàm nghĩa trong mắt Phượng Thần Anh, cũng không muốn đi đoán câu “thích” kia của hắn, đến tột cùng có bao nhiêu chân tâm, có bao nhiêu giả ý.

Phượng Thần Anh hung hăng nhìn Đường Phi, lực đạo hai tay cơ hồ muốn bóp nát xương cốthắn. Đường Phi bị đau nhíu mày, nhưng không có lên tiếng, đang lúc hắn muốn xông thẳng ra ngoài, Phượng Thần Anh bỗng nhiên ôm cổ hắn, sau đó chợt nghe thấy hắn nói: “Người tới, chuẩn bị xe ngựa! Đi thái tử phủ!”

“Ngươi có biết hay không, tại thế cục hiện nay, ta chạy đến thái tử phủ sẽ khiến cho bao nhiêu người ngờ vực vô căn cứ?” Phượng Thần Anh ôm sát Đường Phi, thanh âm ngoan lệ lại không biết làm thế nào: “Đường Phi, ta sớm hay muộn sẽ bị ngươi hại chết !”

Đường Phi cắn cắn môi, câu “cám ơn” đã đến bên môi cuối cùng vẫn nuốt trở về, cái Phượng Thần Anh muốn cũng không phải cám ơn. Cho nên hắn chỉ có thể ôm lại Phượng Thần Anh, dùng độ mạnh yếuđồng dạng, biểu đạt xin lỗi cùng lòng biết ơn của chính mình. Phượng Thần Anh là người của Tần Nhan, Hà Tịch là người của Tần Nghị. Về tình về lí Phượng Thần Anh không ra tay cũng không sẽ có người nói cái gì, nhưng hiện tại hắn là một Đường Phi xuất động người của Phượng Tê Các đi cứu đệ nhất mưu thần của thái tử, mỗi một hành động nhỏ cũng tất nhiên dẫn tới Tần Nhan khó chịucùng nghi kỵ.

Dọc theo đường đi, Đường Phi nghe được đều là thanh âm đao kiếm chạm nhau, trong thành đã sớm đặt lệnh giới nghiêm, đại đội binh lính một thân áo giáp ở trong thành tuần đêm, không khí khẩn trương âm u làm cho Miên Cẩmồn ào náo động phồn hoa bị bao phủ trong bóng ma khủng bố.

Cho dù phong bế trong xe ngựa, Đường Phi đều có thể ngửi được mùi huyết tinh hôi thốilàm người ta buồn nôn, liền tưởng tượng được đường cái của Miên Cẩmhiện tại là một quang cảnhthế nào.

Trên đường gió lạnh phần phật, bỗng nhiên một trận gió mạnh thổi qua, thổi bay bức mànxe ngựa, không khí huyết tinh nhất thời tràn ngập. Đường Phi không dám hướng ngoài cửa sổ xem, ôm ngực cúi đầu áp chế một trận ghê tởm, thiếu chút nữa đã ói ra.

“Thế nào?” Phượng Thần Anh đứng dậy ngồi vào bên cạnh Đường Phi, đem bức màn chỉnh lại cho tốt, vẻ mặt thân thiết nhìn Đường Phi.

“Không có việc gì, ngươi cũng biết ta sợ xe ngựa.” Đường Phi xoa xoa mồ hôi lạnhtrên đầu, sắc mặt tái nhợt. Đường Phi hôm nay đầu tiên là trúng độc, sau đó lại bị Phượng Thần Anh điểm huyệt đạovài canh giờ, hiện tại ngồixe ngựa đi trên đường tràn ngập huyết tinh, thân thể không khoẻ làm cho hắn từng đợt rét run, ngực buồn đau.

Phượng Thần Anh mở ra song chưởng đem Đường Phi kéo vào trong lòng, dùng nhiệt độ cơ thể ủ ấm thân thể cương lãnh của hắn, làm cho hắn thoải mái. Đường Phi không có cự tuyệt, bả đầu dựa vào trên vaihắn, khó có được một bộ dáng toàn tâm toàn ý ỷ lại.

Trừ bỏ trên đường bị người ngăn cản một lần, dọc theo đường cũng đều suông sẻ.

Đến thái tử phủ, Đường Phi cơ hồ nhảy xuống xe ngựa, cho thấy thân phận liền được cho vào, Phượng Thần Anh theo sát sau đó.

Bởi vì Hà Tịch thương thế quá nặng, Cốc Dương không dám thay đổi vị trí của hắn, ngay ở trong đại sảnh giúp hắn kiểm tra miệng vết thương. Hà Tịch tay phải bị nổ đến huyết nhục mơ hồ, cả xương cốt cũng có thể thấy rõ, trước ngực trúng hai đao cũng rất sâu, hơn nữa trong đó có một đao chém vào động mạch, tuy rằng đã băng bó nhưng máu tươi vẫn không ngừng chảy ra. Cốc Dương kiểm tra xong toàn thân Hà Tịch, lại dò xét mạch đập của hắn, trong lòng biết nếu chữa trị không cẩn thậncho dùHoa Đà tái thế cũng trị không hết. Bất quá, Cốc Dương nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, trong mắt mang theo thương xót, cùng tiếng thở dài không thể tra ra. Có người muốn ngươi sống, ngươi nhất định phải sống sót.

Đường Phi hỏi chỗ của Hà Tịch liền một đường chạy như điên, ngay tại khi hắn vừa muốn bước vào đại sảnh đã bị người giữ chặt, Phượng Thần Anh từ phía sau ôm lấy hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi không thể thấy máu......” Dứt lời, liền xuất ra một miếng vải đencheánh mắt hắn lại, sau đó nắm tay hắn đi vào.

Nhìn Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đến, Tần Nghị cũng không giật mình, chỉ là lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thản nhiên nói với Đường Phi: “Đường Phi, cám ơn ngươi.” Người là của Phượng Thần Anh, nhưng hắn lại cùng Đường Phi nói lời cảm tạ, bởi vì hắn biết nếu không có Đường Phi, Phượng Thần Anh nhất định sẽ thấy chết không cứu.

“Hắn thế nào?” Đường Phi ánh mắt bị che nhìn không thấy, chỉ là theo bản năng đi về phía trước sờ soạng .

“Ngươi vì cái gì đem ánh mắt bịt kín?” Thuần Vu Quyết không có trả lời vấn đề Đường Phi mà kỳ quái hỏi, tuy rằng Đường Phi là người của Phượng Thần Anh, nhưng hắn cũng không chán ghét, thậm chí còn có điểm thưởng thức. Nhìn thấy Đường Phi cư nhiên bị bịt mắt, đầy bụng nghi hoặc.

“Hắn không thể thấy máu.” Phượng Thần Anh thay Đường Phi trả lời, thân thủ cầm tay Đường Phi.

Thuần Vu Quyết hừ lạnh một tiếng xoay đầu, vẻ mặt lo lắng nhìn Hà Tịch, cả dung mạo cũng không cấp cho Phượng Thần Anh.

Tần Nghị tán thưởng sờ sờ Thuần Vu Quyết, sau đó nghiêm mặt lạnh lùngnói với Đường Phi: “Hắn ở ngay trước mặtngươi.” Sau đó nói đơn giản một chút về thương thếHà Tịch.

Đường Phi sắc mặt trắng bệch, tránh khai tay Phượng Thần Anh, nghĩ muốn đem vải che mắtxảxuống. Phượng Thần Anh vội vàng kéo hắn, thấp giọng nói: “Đừng nhìn!” Cảm nhận được Đường Phi toàn thân nhẹ nhàng run run, Phượng Thần Anh tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn nắm cả vaiĐường Phi.

“Được rồi, các ngươi đừng ở chỗ này ồn ào, hai ngườiđến, đem hắn nâng vào một căn phòng sạch sẽ, tay chân nhẹ nhàng thôi. Sau đó phái người đưa tới một chậu lửa cùng một thau nước ấm.” Cốc Dương tùy ý xả một khối vải bố, xoa xoa hai tay đầy máu, tức giận nói. Hắn ở trong này tân tân khổ khổ cứu người, bọn họ lại ở bên kia giương cung bạt kiếm, đây là tính cái gì? Muốn đánh cũng phải đem Hà Tịch này chữa khỏi rồi nói sau?

Tần Nghị bị Cốc Dương nói như vậy, cũng hiểu được hiện tại không phải cùng Phượng Thần Anh chính thức nháo loạn, nhanh chóng chiếu theo lời của hắn đi bố trí.

“Thời điểm ta trị thương không thích có ngườibên cạnh, cho nên mời các ngươi đều ra bên ngoài đợi, nếu bởi vì các ngươi quấy nhiễu mà xảy ra sự tình gì, ta cũng không phụ trách!” Cốc Dương cầm lấy hòm thuốc vừa đi vừa nói chuyện.

Tần Nghị gật gật đầu, tỏ vẻ bọn họ nhất định sẽ ngoan ngoãn ở ngoài cửa chờ.

“Cốc Dương nói có thể cứu người, nhất định không chết được, hiện tại có thể an tâm cùng ta trở về chứ?” Phượng Thần Anh xem bọn hắn đều đi rồi, liền ở bên tai Đường Phi nói.

“Ta......” Đường Phi có chút do dự: “Ta còn muốn, đợi Cốc Dương đi ra rồi nói sau.”

Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, nhưng không nói gì, cùng Đường Phi đợi.

Thẳng đến khi gần bình minh, Cốc Dương mới chậm rãi tiêu sái đến đại thính, vẻ mặt mệt mỏi đối Phượng Thần Anh cùng Đường Phi nói: “Hắn không có việc gì ...... Nhưng mà gia ta thì không được! Ta muốn trở về ngủ! Trời có sập xuống cũng đừng gọi ta dậy!” Nói xong liền như một trận gió chạy đi, chuyện tối hôm qua gặp được khiến hắn thật sự là cả đời cũng không muốn gặp lại, hắn hiện tại thầm nghĩ mắng một câu -- con mẹ nó, đồ phá hoại!

Đường Phi nghe xong những lời này, tảng đá lớn ở trong lòng rốt cục thả xuống. Cường lực chống đỡ cả đêm, thân thể rốt cục chống đỡ hết nổi, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất.

Phượng Thần Anh ngồi ở một bên một phen ôm lấy Đường Phi, ngữ khí cường ngạnh gầm nhẹ: “Trở về!”

“Ân.” Đường Phi cũng không giãy dụa, cũng không có đem vải bịt mắt tháo xuống, dựa ở trước ngực Phượng Thần Anh,hỗn loạn mất đi ý thức.

------------------

Lời tác giả: ~ a, Hà Tịch vẫn còn chưa chết, bởi vì hắn sẽ không chết lãng nhách như vậy, hắn phải chết có giá trị a! Bích Thủy suy nghĩ, nếu lời của Tiểu Phượng Hoàng nói với Tiểu Phi Phi đều là giả, các thân ái có thể hay không cảm thấy hắn đã là tra công đến không thể cứu vãn?Hi, chân chính ngược còn chưa có lên sân khấu, các thân ái cần phải đứng vững a!

## 43. Chương 43: (???)

Đợi Đường Phi mở to mắt, đã là sáng sớm hôm sau. Cảm giác đau buồn trong lồng ngực buồn đã khá hơn một chút, Đường Phi vỗ vỗ đầu đau đớn ngồi dậy, có chút mờ mịt nhìn nhìn bên trong, một gian phòng huy hoàng ung dung hoa lệ. Nơi này, không phải phònghắn, đây là phòngPhượng Thần Anh......

“Công tử, ngài tỉnh!” Ngữ khí hưng phấn mang theo chút lo lắng, Đường Phi nhìn lại, Ưu nhi chính là đang bưng một chậu nước rửa mặt đi vào.

“Ưu nhi......” Ngủ đã lâu không có uống nước, Đường Phi thanh âm có chút khàn khàn, Ưu nhi nhanh chóng đem nước rửa mặt thủy đặt xuống, rót một chén trà nóng cấp Đường Phi.

“Cám ơn.” Đường Phi uống xong đem cái chén đưa trả cho Ưu nhi. Ưu nhi hốc mắt đỏ lên, lẩm bẩm nói: “Đã lâu không nghe thấy công tử nói cám ơn đâu......” Đường Phi từ lúc cùng Phượng Thần Anh ở một chỗ, Ưu nhi liền rất ít khi ở bên người hầu hạ hắn, Phượng Thần Anh đối Đường Phi sủng ái chi cực, thậm chí ngay cả mặc quần áo, cách ăn mặc cũng không mượn tay người khác, Ưu nhi chỉ có thể đứng ở xa xa si ngốc nhìn thân ảnhhân trưởng cao ngất kia, nhìn hắn cùng chủ nhân cười đùa, sau đó ảm đạm rời đi.

“Cái gì ?” Đường Phi không có nghe rõ ràng, giương mắt hỏi.

“Không có gì, Ưu nhi nói công tử là chủ, Ưu nhi là nô, cho nên công tử không cần thiết cùng một hạ nhân nói lời cảm tạ, đây đều là chuyện cần làm.” Ưu nhi vừa nói vừa xoay người, che dấu biểu tìnhmất mát trên mặt chính mình.

Đường Phi cười cười không đáp lời, vẻ mặt lơ đễnh.

“Phượng Thần Anh đâu?” Đường Phi nằm tựa vào trên gối mềm mại, miễn cưỡng hỏi, hôm trước đã xảy ra quá nhiều sự tình, nhiều đến hắn không kịp suy nghĩ để hiểu cho rõ ràng. Bất quá, hắn muốn biết nhất vẫn là tin tứcHà Tịch.

Ưu nhi hơi hơi chấn động, bưng nước rửa mặt đi đến trước mặtĐường Phi, tránh được ánh mắt hắn, nói: “Ưu nhi cũng không rõ ràng, nghe nói là đi ra ngoài, mấy ngày này, Miên Cẩm không yên ổn đâu.”

“Phải không?” Đường Phi nhìn màn che phía trước, hai tay nắm chặt đặt ở trên đùi, biểu tình nghiêm túc giống như đang miêu tả văn lộtinh xảo trên bức màn: “Hắn khi nào thì trở về?”

Ưu nhi sắc mặt có chút khó coi, nhớ tới Phượng Thần Anh trước khi đi phân phó, liền kiên trì nói: “Ưu nhi, không biết......”

“Như vậy a.” Đường Phi thản nhiên nói: “Được rồi, ta đã không còn việc gì, ngươi đi làm việc đi, còn lại ta tự mình có thể giải quyết.”

“Nhưng mà công tử, lão gia phân phó qua Ưu nhi, hảo hảo chiếu cố công tử!” Ưu nhi có chút sốt ruột nói.

“Chiếu cố?” Đường Phi quay đầu nhìn, khóe miệng khẽ cong, trào phúng nói: “Là giám thị ta đi?” Sợ hắn một mình đi đến thái tử phủ sao?

“Không phải !” Ưu nhi sắc mặt trắng bệch, cắn môi thấp giọng nói: “Công tử, lão gia chỉ là lo lắng người......” Ưu nhi cũng vậy, lo lắng ngài lại xảy ra chuyện......

“Xem như,” Đường Phi nhìn đến Ưu nhi vẻ mặt hậu tâm, biết lời nói của bản thân có điểm hơi quá, mệt mỏi nhắm mắt lại nói: “Ta thật sự mệt mỏi, ngươi ra ngoài đi......”

Ưu nhi ánh mắt tối sầm, cúi đầu đáp: “Dạ, công tử. Ưu nhi ở ngay tại ngoài cửa, có việc kêu Ưu nhi một tiếng.” Nói xong liền đứng dậy lui ra ngoài.

Đường Phi ngây ngốc một hồi mới đứng dậy xuống giường rửa mặt, sau đó Ưu nhi tiến vào thêm một lần, đưa đồ ăn cho hắn, rồi lại yên lặng lui ra ngoài.

Một tô canh gà hầm nhân sâm, một đuôi cá chép hấp, một đĩa rau cải trắng, còn có một phần măng tây xào mà hắn thích ăn nhất. Ưu nhi thực hiểu biết khẩu vịcủa hắn, không có gì đặc biệt hơn đồ ăn ở nhà nấu, so với sơn trân hải vị càng làm cho hắn khai vị.

Gần hai ngày không có ăn cái gì, nói không đói bụng là giả , nhưng Đường Phi thật sự không gợi nổi chút khẩu vị, tùy tiện ăn mấy miếng uống nửa bát canh rồi hạ đũa.

Tối hôm qua mùi máu tươi gay mũi đến làm người ta buồn nôn kia đến bây giờ vẫn giống như còn nhộn nhạotrong không khí, đặc biệt ở thái tử phủ, hắn thậm chí nghe được hơi thởtiêu thối. Vừanghĩ đến những hương vị này đều là ở trên người Hà Tịch tỏa ra, hắn liền cảm thấy khổ sở, hô hấp không nổi. Một ngườilạnh lùng tuấn túnhư vậy, trên người thường thường mang theo hoa đào hương khíthản nhiên, hắn không thể tưởng tượng Hà Tịch bị thương tổn thương tích đầy mình,hiện tại đến tột cùng là bộ dáng gì.

Xoa xoa đầuđau đớn, Đường Phi đứng dậy, hắn muốn đi thái tử phủ xem Hà Tịch, cho dù chỉ có thể liếc mắt một cái cũng tốt.

Đi đến ngoại thính, thấy thân ảnh Ưu nhi còn đứng trước cửa bồi hồi, muốn rời khỏi Phượng Tê Các chỉ sợ không có khả năng. Đường Phi nghĩ tới mấy phiến cửa sổtrong phòng......

Vỗ vỗ bụitrên người, Đường Phi có loại cảm giácmuốn thở dài, ở Phượng Tê Các lâu như vậy, đây là lần đầu tiên hắn leo cửa sổ.

Diên Phi việncủa Phượng Thần Anh cùng tiểu viện bọn họ trụ bất đồng, một cái sân chỉ có một mình thư phòng, phòng tiếp khách thậm chí còn có một cái binh khí phòng, nghe nói mặt sau phòng ngủ của Phượng Thần Anh còn mở một cái phòng tắm, trong phòng tắm có một đại hình bể, nước trong ao là dẫn ôn tuyền thủy từ dưới đất lên, xa hoa đến cực điểm, bất quá hắn vẫn chưa xem qua.

Diên Phi việnchỉ một hoa viên cũng lớn hơn so với Tố Tâm việncủa hắn, Đường Phi ở trong sân lén lút trốn trốn tránh tránh,gần mười phút mới ra khỏi Diên Phi viện.

Trong Phượng Tê Cácrất ít người không biết hắn, phải làm sao để không bị phát hiện mà đi ra ngoài thật sự không phải dễ, cho nên Đường Phi đành phải lén la lén lút, một đường hướng về phiến thiên môn chạy ra khỏi Phượng Tê mà hắn lần đầu tiên đến.

Ở Phượng Tê Các trụ đã lâu, Đường Phi đại khái thăm dò được địa hìnhnơi này, lúc này đây hắn rất nhanh tìm được đường. Thấy phiến môn kia đã ở trước mắt, Đường Phi vừa định chuyển thắt lưng đi qua, vài đạo tiếng bước chân hỗn độn liền từ phía sau truyền đến.

Đường Phi trong lòng rùng mình, lắc thân trốn vào một bên nhà tranh đựng tạp vật.

Tiếng bước chân dần dần tiếp cận, sau đó ngay phía trước căn nhà tranh Đường Phi ẩn thân thì ngừng lại.

Đường Phi mồ hôi lạnh ứa ra, may mắn mấy người kia chỉ là đứng ở trước nhà tranh, cũng không có ý tứ mở cửa ra.

“Ai, ngươi nghe nói chưa?” Trong đó một người nhỏ giọng nói.

“Chuyện gì? Ngươi không phải muốn chỉ -- sự kiện kia đi? Ngươi biết được bao nhiêu? Ta chỉ nghe được một chút lời đồn đãi!” Một cái khác cũng cố ý đè thấp thanh âm, có chút không dám tin hỏi.

“Sự kiện gì vậy? Các ngươi đều nghe nói cái gì? Nói ra cho huynh đệ cùng nghe một chút a !” Còn lại người kia đối với việc bản thân hoàn toàn không biết gì cả, rõ ràng cảm thấy bất mãn, ồn ào hỏi.

“Hư --” Người nói chuyện đầu tiên làm một động tác chớ có lên tiếng, sau đó đè thấp thanh âm hung tợn nói: “Muốn chết cũng không cần la to như vậy! Nếu bị nghe thấy, ngươi chết như thế nào cũng không biết !”

“Thực xin lỗi thực xin lỗi, là đệ đệ của ta sai, đừng nóng giận, nói mau a!” Người nọ bị mắng chột dạ nói tránh, sau đó thúc giục hắn mau kể: “Đêm đó ta ở lại trấn giữPhượng Tê Các, rất nhiều chuyện cũng không biết đâu!”

Người nói đầu tiên có chút cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, lôi kéo hai người bọn họ làm thành một vòng tròn, thấp giọng nói: “Biết Thừa vương tạo phản đi?” Hai người gật gật đầu.“Nghe nói, Thừa vươngsau khi bị bắt thì phải chịu cực hình, biết là ai làm không?”

Ngườibiết một chút thì chần chờ giây lát, sau đó thật cẩn thận nói: “Nghe nói, là lão gia chúng ta làm?”

“Đúng vậy!” Người kia khẳng định nói: “Biết không? Thừa vươngkia bị treo ở ngay trong vương phủnhà mình, ý thức tỉnh táo bị người dùng roi tẩmnước muối, nước ớt, đánh một ngàn một trăm mười tám roi! Cứ như vậy mà bị đánh từ sống tới chết!”

“Lão thiên gia của ta!” Ngườihoàn toàn không biết gì cả kia kinh hô, mắt tràn đầy hoảng sợ nói: “Này, đây là lão gia phân phó sao? Thừa vươngđó đã làm cái gì? Lại khiến lão gia dùng thủ đoạn tàn nhẫnnhư vậy? Một ngàn một trăm mười tám roi, chỉ sợ chưa đánh đủ đã đau đớn đến chết đi?”

“Khụ khụ, điều này, ta cũng chỉ nghe nóithôi, các ngươi trăm ngàn lần đừng bàn luận ra ngoài! Nếu như bị ngườikhác biết, mạng nhỏ chúng ta đều không giữ được!”

“Hiểu được, hiểu được, ngươi nói mau a!”

Đường Phi tránh ở trong nhà tranh cũng bất tri bất giác như muốn ngừng lại hô hấp, một cái đáp án sinh động liền xoay quanh trong lòng, chỉ là hắn không muốn đi xác định lại càng không nguyện ý tin tưởng!

“Là vì vị ở Đông việnkia!”

“Cái gì?! Chính là, cái vị ở tại Tố Tâm việnsao?”

“Phải! Có nhớ hay không, năm trước vị công tử đó một thân thương tích, đượcngười cứu trở về? Nghe nói chính là Thừa vương đã hạ thủ, lão gia chúng ta đây là thay vị kia báo thù! Hơn nữa hôm qua hắn được lão gia ôm trở về liền trực tiếp đưa đếnDiên Phi viện, phái một đống lớn người bảo hộ!”

“Này, cái này,lão gia...... Đối với vị kia có phải hay không, có phải hay không quá......” Thanh âm nghi kịchậm chạp, không dám nói hết câu.

Một trận trầm mặc qua đi, Đường Phi chỉ nghe thấy câu cuối “Về sau những lời này không thể bàn tán lung tung”, sau lại là một trận tiếng bước chânvội vàng hỗn độn, ba người đã ly khai.

Thật lâu sau, Đường Phi mới từ nhà tranh đi ra. Nhìn nhìn cánh cửa gỗ dẫn ra ngoài kia, nghĩ nghĩ vẫn là xoay lưng trở về. Có lẽ không cần lại cho Phượng Thần Anh thêm phiền toái, hiện tại thời cuộc hỗn loạn, Tần Nghị đó có thể thấy được địa vị của hắn ở trong Phượng Thần Anh mà hạ độc, người khác cũng nhất định nhìn ra được. Nếu hắn ở tại thời điểm mấu chốt này mất tích, Phượng Thần Anh sẽ làm ra những sự tình gì, hắn thật sự không muốn tưởng tượng. Chỉ là từ tận đáy lòng, lần đầu tiên tin tưởng Phượng Thần Anh từng đối hắn nói câu kia -- thích.

Phượng Thần Anh ngồi ở trong xe ngựa thoải máirộng thùng thình, hầu ở trước cửa cung điện, chờ tiến cung diện thánh Tần Nhan.

Ngửi huân hươngdi người, Phượng Thần Anh nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại màn mạc hiện lên bộ dángĐường Phi. Trào phúng, châm biếm, khinh thường, lạnh lùng, phẫn nộ, mị hoặc, mê loạn, nhiệt tình, còn có yếu ớthiếm thấy đêm qua, mỗi một biểu tình đều sinh động như vậy,chân thậtnhư vậy. Hơi thở dài mệt mỏitừ đôi môi mỏng của hắn truyền ra, từ khi nào thì bắt đầu, Đường Phi đã trọng yếu đến mức có thể tùy ý gây xích mích nỗi lòng cùng tình cảm của mình?

Mắt phượngxinh đẹp mạnh mẽ mở ra, trong mắt mang theo nhiều điểm hàn ý, đây chỉ là một cái trò chơi, mà hắn đã quá nhập diễn. Nghiêm túc, liền nguy hiểm, hắn chưa từng có ý muốn trở thành diễn viên trong đó, bây giờ là thời điểm nên bứt ra ly khai sao? Nhưng mà, Phượng Thần Anh có chút không cam lòng nắm chặt hai đấm, hắn đã muốn bắt đầu đối Đường Phi động tình, hắn không muốn cứ như vậy chấm dứt trò chơinày. Rốt cuộc là vì cái gì? Vì cái gì chấp nhất Đường Phi như vậy? Phượng Thần Anh ánh sáng lạnh trong mắt dần dần tán đi, trước mắt mê hoặc, vừa mới bắt đầu hắn là vì muốn chinh phục Đường Phi, thậm chí muốn nhìn hắn rút đi thái độ cuồng ngạo, ở trong tuyệt vọng thống khổ giãy dụa. Nhưng hiện tại, hắn cũng không biết bản thân có nên hay không tiếp tục trò chơinày, càng không biết chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Nếu muốn hắn cứ như vậy buông tha cho Đường Phi, hắn không cam lòng, còn có một loại cảm giácxa lạhơn, hắn nói không nên lời, cũng cự tuyệt suy nghĩ.

“Vương gia.” Ngoài xe ngựa, xa phu cung kính kêu một tiếng.

Phượng Thần Anh bình ổn tâm thần, chỉ cần gặp phải chuyện liên quan đến Đường Phi, hắn liền hoàn toàn rối loạn. Vén lên màn xe, gương mặt mệt mỏi của Tần Nhan ánh vào trong mắtmình, ấm áp tươi cười kia có chút chói mắt.

Phượng Thần Anh xuống xe, chấp khởi tay Tần Nhan, ôn nhu nói: “Vất vả.”

Tần Nhan điềm đạm cười lắc đầu: “Hết thảy đó đều là chuyện ta và ngươi muốn, cho nên đáng giá.”

“Hừ.” Một tiếng hừ lạnh quen thuộc đánh gãy ấm ápngắn ngủi của bọn họ, hai người theo tiếng nhìn lại, là Tần Nghịcùng Thuần Vu Quyết.

Thuần Vu Quyết nghiêm mặt lạnh lùng đi đến trước mặtPhượng Thần Anh, Phượng Thần Anh đối hắn mỉm cười, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp đón: “Thái tử điện hạ, Thuần Vu tướng quân.” Thuần Vu Quyết tuy rằng chưa qua mười sáu tuổi, nhưng bởi vì kế thừa danh nghĩa của sư phụ hắn, đệ nhất danh tướng Hoàng Diệp Phương Thanh Diễm, cho nên tuổi còn trẻ mà ở ngay tại trong triều được một cái chức vụtiên phong. Sau lại ở trong mấy lần đại chiến dịch,tạo được thành tíchxa xỉ, Tần Nghịcùngtam quân đại lực tiến cử, Thuần Vu Quyết mười sáu tuổi liền trở thành thiếu niên tướng quân đầu tiên của Hoàng Diệp, cũng là tướng quân trẻ tuổi nhất.

Thuần Vu Quyết mặc dù ở trước mặt hoàng thượng cũng không có sắc mặt hoà nhã gì, huống chi là hắn chán ghét Phượng Thần Anh. Cho nên hắn không chút khách khí quát Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan đang nắm tay nhau liếc mắt một cái, thanh âm lạnh lùng nói: “Phượng Thần Anh, nếu ngươi đối Đường Phi còn một chút tình nghĩa, để cho hắn rời đi.”

Phượng Thần Anh phượng mâu híp lại, giương lên khóe miệng cười nói: “Thuần Vu tướng quân, chẳng lẽ gần đây ở thái tử phủ thực thanh nhàn sao? Nên muốn quản cả gia sự của phượng mỗ đây.” Trong lòng lại tràn đầy ghen tuông, Đường Phi khi nào thì cùng tiểu tướng quân này có giao tình sâu như vậy!

“Tiểu Quyết, trở về.” Tần Nghị mắt lạnh nhìn Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan nói, Thuần Vu Quyết không cam lòng trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh một cái, rồi về tới bên ngườiTần Nghị.

“Phượng Các chủ,” Tần Nghị khóe miệng mỉm cười, trong mắt lại mang theo lạnh lùng hận ý: “Mối thù giết huynh, bổn vương nhất định suốt đời khó quên, ở lúc này bổn vương cho ngươi một lời khuyên, bảo vệ tốt những thứ ngươi quý trọng, bởi vì bổn vương sẽ tự tay cướp đi hắn, sau đó ở trước mặt ngươi,chậm rãi, chậm rãi, hủy diệt hắn.”

Phượng Thần Anh trên mặt tươi cười cũng dần dần phục hồi, ánh mắt âm lệ: “Ngươi có thể thử xem.”

Tần Nghịcũng trả lại cho hắn một cái tươi cườikhiêu khích, sau đó nhìn Tần Nhan liếc mắt, nói: “Ngũ đệ, nhĩ hảo tự lo lấy thân.” Nói xong, liền lôi kéo Thuần Vu Quyết vào trong xe ngựa thái tử phủ rời đi.

“Thần Anh,” Tần Nhan thanh âm ôn nhuận vang lênở bên tai, mang theo ẩn ẩn dò hỏi: “Ngươi sợ hãi sao?”

“Sợ?” Phượng Thần Anh bỗng nhiên nở nụ cười, cười bừa bãi, cười lãnh liệt: “Ở trong tự điểm của bổn tọa, chưa từng có từ sợ! Huống chi, bổn tọa chưa từng có nhược điểm. Nhưng thật ra tiểu Nhan ngươi, về sau phải cẩn thận đề phòng hắn. Ta duy nhất để ý, chỉ có ngươi.”

Tần Nhan chấn động, tươi cười chậm rãi ở trên mặt tràn ra, gắt gao cầm tay Phượng Thần Anh lẩm bẩm nói: “Ta biết, ta luôn biết.” Đường Phi kia bất quá chỉ là nam sủng, Thần Anh như thế nào có khả năng sẽ đối hắn động tâm, hắn đối tối với Đường Phi chỉ là làm cho người khác xem, vì hắn. Thần Anh chỉ muốn lợi dụng Đường Phi giúp hắn đỡ đi một ít ám tiễn, Thần Anh là vì bảo hộ hắn!

Tần Nhan lâm vào mừng như điên, không có chú ý tới, trong đôi mắt nhìn như vô tình của Phượng Thần Anh, có một tia lo lắng chợt lóe qua.

Xe ngựaTần Nghị.

Trong thùng xe một trận trầm mặc, Tần Nghị tâm tình không tốt, hôm nay phá lệ không chọc Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết nhìn mắt Tần Nghị, há miệng thở dốc cuối cùng vẫn là mở miệng nói: “Ngươi thật sự, sẽ đối Đường Phi xuất thủ? Cũng không thể chừa hắn một con đường sốn?”

“Tiểu Quyết,” Tần Nghị yên lặng nhìn Thuần Vu Quyết, trong mắt bình tĩnh không gợn sóng, ngữ khí lại trầm trọng vô cùng: “Người chết kia, là thân huynh đệcủa ta.”

Thuần Vu Quyết run lên, hai tay bỗng dưng nắm chặt. Vì người chết là thân huynh đệ, cho nên mặc kệ trả giá bao nhiêu đại giới, hy sinh bao nhiêu ngườivô tội, cũng sẽ báo thù. Loại cảm giác này, hắn so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ hơn.

Lần đầu tiên, Thuần Vu Quyết chủ động cầm bàn tay lạnh như băng của Tần Nghị, trầm giọng nói: “Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ta đều đứng ở bên cạnh ngươi, hỗ trợ ngươi.”

Tay bỗng dưng bị phản cầm, gắt gao, lực đạo lớn làm cho Thuần Vu Quyết cảm thấy có chút đau, nhưng hắn không có tránh khai, tùy ý Tần Nghị nắm, thật lâu cũng không có buông ra.

-----------------------

## 44. Chương 44: Loạn…

Khi Phượng Thần Anh trở lại Diên Phi viện, Đường Phi đang ngồi ở trong đình của hoa viên chờ hắn, trên bàn đá đặt một bầu rượu, xem ra đã đợi hắn thật lâu.

“Đã trở lại.” Đường Phi buông chén rượu trong tay thản nhiên nhìn về phía Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh hơi hơi giương lên khóe miệng hướng hắn đi đến, loan hạ thắt lưng liền từ tay hắn uống một ngụm rượu, sau đó mặt nhăn nhíu mày, nói: “Lạnh? Như thế nào không gọi người tới hâm nóng? Người -- ngô!” Phượng Thần Anh chữ “đến” còn chưa ra miệng, đã bị Đường Phi dùng cái chén ngăn chận.

“Hơn nửa đêm ai còn rảnh hầu hạ ngươi?” Đường Phi trắng mắt liếc Phượng Thần Anh một cái, sau đó thu hồi tay, tức giận nói: “Thích uống hay không uống?”

“Uống!” Phượng Thần Anh bắt lấy tay Đường Phi, sau đó ở trên miệng chén liếm liếm, gắt gao theo dõi ánh mắt hắn, giọng nói khàn khàn: “Chỉ cần là ngươi uy, ta đều thích uống.”

Đường Phi khóe miệng co rút, rút khỏi tay của Phượng Thần Anh nói: “Ăn cơm chưa?”

Phượng Thần Anh lơ đễnh cười cười, ở bên người Đường Phi ngồi xuống nói: “Ăn một chút, bất quá bụng còn đói.” Đêm nay trong cung cử hành khánh công yến, cũng là những ngườiở yến hội hôn lễ Tần Nhan đêm đó, cả đêm trừ bỏ ầm ỹ bàn luận chính sự, thì là nhạc thanh ca múanhiễu người, hắn căn bản không có khẩu vị ăn gì cả. Cố nén khó chịu trong lòng,cùngđám đại quan nở nụ cười dối trá,đến hơn nửa đêm mới vội vàng trở về, một hồi đến liền nhìn thấy Đường Phi đang đợi hắn, phiền toáitrong lòng giống như trong nháy mắt đều tiêu thất. Cái loại cảm giác bỗng nhiên an tâm đến, cả Phượng Thần Anh đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu.

Đường Phi nhìn hắn một cái, sau đó đứng dậy đi phòng bếp của Diên Phi viện.

Hơn mười phút sau, Đường phi cầm một cái khay trở về, mặt trên làm hai cái trứng luộc lòng đàocùng một bát -- mì sợi.

Phượng Thần Anh nhìn nhìn mấy thứ trên khay, sau đó vẻ mặt kinh hỉ cùng cảm động nhìn Đường Phi nói: “Đây là làm cho ta?”

Đường Phi vẻ mặt mất tự nhiên, nói: “Ách...... Khụ khụ, ta cũng chỉ biết làm trứng gà mà thôi, ngươi đừng trông cậy nhiều vào ta.” Nói xong, một tầng ửng đỏ khả nghi thoáng qua trên mặt, một bộ dáng ngượng ngùng cùng không được tự nhiên hiếm thấy, Phượng Thần Anh xem trong lòng chấn động, giống như có cái gì mới nổ tung, vừa ngọt vừa ấm, còn có một tia nhợt nhạt thỏa mãn.

“Không, như vậy cũng rất tốt.” Phượng Thần Anh nhẹ giọng nói, cầm lấy chiếc đũa, tinh tế chậm nuốt, tựa hồ loại thực phẩm bình thường đến không thể bình thường hơn này, là món ngon vật lạ đệ nhất thiên hạ. Mà trên thực tế, ở thật lâu thật lâu về sau, Phượng Thần Anh vẫn như cũ quyến luyến phần mỹ vịbình thường này, vĩnh viễn cũng quên không được, chỉ là khi đó, Đường Phi đã không bao giờ còn vì hắn rửa tay vào bếp.

Mà giờ phút này, người nào đó ăn mì nước nóng hầm hập cùngtrứng gà luộc ngọt ngào, khóe môi nhếch lên sự thỏa mãnthản nhiên. Tên còn lại ngồi ở ghế đá bên cạnh, một bên uống rượu một bên nhìn ngườiđối diện, khóe miệng đồng dạng vẽ ra một độ cong. Ở trong hoa viên tràn ngậpsương mù, hai người ấm áp tĩnh dật mà lưu luyến.

Đêm hôm đó, Đường Phi một mình uống rượu liền say, mà Phượng Thần Anh không có uống bao nhiêu cũng say, là say trong lòng. Cho nên, khi Đường Phi bật ra câu kia “Phượng Thần Anh, mặc kệ kết quả như thế nào, ta hy vọng ngươi có thể buông tha Hà Tịch”, Phượng Thần Anh thất thần trả lời “Hảo”.

Ngày mười chín tháng Giêng, Miên Cẩm thành bị huyết tẩy rốt cục khôi phục ồn ào náo độngngày xưa. Đêm đó máu chảy thành sông,thi chất thành núi, mà trong ngắn ngủn mấy ngày, trên đường cái cả tuyết đọng cũng không nhìn thấy. Thậm chí ngay cả sông đào bảo vệ thành, cũng so với trước sạch sẽ hơn nhiều. Người được phân công cố ý quét dọn thực sạch sẽ, có điều khắp nơi không khí lạnh như băng, thiếu đi loại hơi thởphố phường.

Trên đường vẫn giống ngày xưa buôn bán phồn hoa, trên đường người qua lại nối gót sóng vai. Chỉ là, bọn họ không dám cao giọng đàm luận, tùy ý cười đùa, những tiếng rao hàngbên đường cũng không ra sức gào lên như trước, quán ăn tiệm rượu đã không còn tiếng người ồn ào, giống nhau đều nhỏ giọng nói chuyện, ánh mắt trao đổi. Trên đường còn có một đại đội binh mãtuần thành, bọn họ đến mỗi một chỗ, ngườinơi đó tổng hội ăn ý an tĩnh lại, lui ở một bên cúi đầu, một bộ dáng thật cẩn thận mặc cho bọn hắn đi qua, đợi cho những người đó đi xa mới thở dài một ngụm, cầm đồ đạc của mình vội vàng bận rộn chạy về nhà. Sợ rằng không cẩn thận sẽ bị người ta nói là loạn đảng của Thừa vương, sau đó cả nhà chết oan chết uổng.

Miên Cẩm thành trên không tựa hồ còn huyết vụphiêu đãng đêm đó chưa tan hết, vẫn bao phủ ở trong một mảnh âm u, lão thiên gia cũng không có ý tứ, cũng không chịu nghĩ đã là cuối đông rồi,mà ban cho một trận mưa đầu xuân.

Đường Phi đi ở trên đường cái quen thuộc của Miên Cẩm, nhìn đám ngườicó chút trầm lặng, hơi hơi lắc đầu. Ngày mười lăm đêm đó,rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết hắn không biết, nhưng mà trong không khí đến bây giờ còn chưa tán sạch mùi hôi thối, chứng minh đêm đó là một địa ngục trần gian. Hắn hướng thái tử phủ đi đến, nghe nói Hà Tịch tỉnh, hắn vô luận như thế nào cũng phải đi xem.

Ưu nhi nhắm mắt theo đuôi Đường Phi, đồng thời còn có Mặc Trúc vẫn luôn xem Đường Phi không vừa mắt. Hắn phụng lệnh Phượng Thần Anh bảo hộ Đường Phi, không dám cãi lời Các chủ, đành phải một đường không tình nguyện đi theo.

“Giá! Giá!” Một chiếc xe ngựa theo góc đường toát ra, phóng nhanh đến.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc nhanh tay lẹ mắt, mỗi người một bên giữ chặt hai cánh tay Đường Phi,đem người đưa đến địa phương an toàn.

Mặc Trúc trong lòng một trận bốc lửa, vừa muốn chửi ầm lên, đợi thấy rõ ràng xe ngựa kia, liền đem những lời thô tục kia cường ngạnh nuốt trở về, sau đó theo bản năng nhìn về phía Đường Phi. Đó là xe ngựa Phượng Tê Các! Hơn nữa xuyên thấu qua bức màn bị gió thổi, hắn rõ ràng nhìn thấy Các chủ nhà mình đang cùng Hiền vương, giống như -- ôm nhau!

Đường Phi biểu tình có chút trố mắt, ngơ ngác nhìn mũi chân, tựa hồ không có nhìn đến một mànvừa rồi.

Ưu nhi hoảng hốt, có chút khẩn trương giữ chặt Đường Phi nói: “Công tử!”

“Làm sao vậy?” Đường Phi bị Ưu nhi dọa, lấy lại tinh thần hỏi.

“Ách, ách...... Không có gì, chính là muốn hỏi một chút công tử có mệt mỏi không, không bằng chúng ta tìm một chỗ nghỉ một chút đi!” Ưu nhi bận rộn nói.

“Chúng ta mới đi ra đã bao lâu?” Đường Phi nghi hoặc nhìn Ưu nhi liếc mắt một cái: “Ta không phiền lụy, vẫn là nhanh chân lên, nơi này cách thái tử phủ còn có đoạn khoảng cách.” Nói xong liền xoay người tiếp tục hướng thái tử phủ đến.

Mặc Trúc cắn cắn môi, vừa muốn nói cái gì liền bị Ưu nhi hung hăng chặn một phen, trừng mắt thấp giọng nói: “Câm miệng!” Sau đó đuổi theo cước bộĐường Phi. Mặc Trúc sờ sờ cái mũi, làm gì, hắn bất quá chỉmuốn đề nghị sửa một cách đi thôi, xem phương hướng của lão gia hẳn là vào cung, ngay ở bên cạnh thái tử phủ, lỡ như hai bên gặp nhau, đến lúc đó muốn tránh cũng tránh không được! Bĩu môi, Mặc Trúc cũng đi theo.

Kỳ thật một mànvừa rồi, Đường Phi đều thu hết vào mắt. Chỉ là hắn không biết nên nói cái gì, cũng không biết tại sao trong nháy mắt có cảm giácphẫn nộ, cho nên chỉ có thể dùng lãnh đạm mọi ngày che dấu cảm xúc của mình.

Nhẹ nhàng vẫy vẫy đầu, Đường Phi đem cơn tức mạc danh kỳ diệu trong lòng đè ép xuống, hiện tại hẳn là lo lắng cho Hà Tịch mới đúng.

Thái tử phủ.

“Khởi bẩm điện hạ, có khách nhân tới thăm!” Quản gia vội vã chạy đến đại sảnh, Tần Nghị đang cùng Thuần Vu Quyết đánh cờ.

Còn có người đến thái tử phủ bái phỏng? Tần Nghị đầu cũng chưa nâng một chút, suy tư về bước cờ tiếp theo nên đinhư thế nào, không thèm để ý hỏi: “Ai?”

“Ách, hắn nói hắn gọi là Đường Phi, chính là vị công tử bịt mắt đêm đó.” Quản gia như là sợ Tần Nghị không nhớ rõ, cẩn thận nhắc nhở.

Tần Nghị chấp một nước cờ, trên mặt không có quá nhiều cảm xúc hiển lộ, ngưng thần nhìn bàn cờ liếc mắt một cái, mới cầm quân cờ trong tay hạ xuống. Thuần Vu Quyết giương mắt nhìn nhìn Tần Nghị, quân cờ kẹp giữa hai tay bị hắn linh hoạt chuyển chuyển, sau đó đem nó bỏ lại vào trong chén, nói: “Hôm nay không có tâm tình, không chơi nữa.” Nói xong chỉ thị tiểu tư hầu ở một bên đem bàn cờ nguyên vẹn cất cho tốt, hôm khác tiếp tục ván cờ hôm nay. Ở thái tử phủ, bọn hạ nhân đã có thói quen xem mệnh lệnh Thuần Vu Quyết tương đồng với mệnh lệnhTần Nghị, tiểu tưnhìnTần Nghị chẳng những không có phản đối, ngược lại vẻ mặt không biết làm thế nào nhìn Thuần Vu Quyết, liền thức thời thu hồi bàn cờ.

“Thỉnh hắn vào đi.” Tần Nghị bất đắc dĩ đối quản gia phất tay nói.

“Nhưng điện hạ, nô tài có một câu không biết nên nói hay không.” Quản gia không nghe lệnh đi thỉnh, mà là khom người đáp.

“Ngươi chừng nào thì nói chuyện cũng ấp a ấp úng?” Tần Nghịgiương lên khóe miệng: “Nói.”

“Đường Phi này, là người của Phượng Tê Các.” Lão quản gia tuy rằng qua tuổi sáu mươi, nói chuyện lại trung khí mười phần: “Hắn nhiều lần đến bái phỏng thái tử phủ nhưng lại là ở thời khắc rối ren, lão nô chỉ sợ hắn có ý đồ khác.”

“Hắn? Hắn có thể ý đồ cái gì?” Tần Nghị buồn cười nói: “Nhiều nhất chính là đồ một người mà thôi, lão quản gia không cần quá lo lắng, cho hắn vào đi.”

“Điện hạ!”

“Được rồi, để hắn tiến vào.” Tần Nghị không kiên nhẫn khoát tay, ý bảo hắn không cần nói nữa.

Lão quản gia thở dài, nói: “Lão nô tuân mệnh.”

Tần Nghị không có tiếp kiến Đường Phi, mà là trực tiếp phái người mang hắn đến chỗ của Hà Tịch đang trụ.

“Vì cái gì để Đường Phi đi gặp hắn?” Khi thân ảnh Đường Phi biến mất ở trong tiểu viện của Hà Tịch, Thuần Vu Quyết từ chỗ tối bước ra, nhìn Tần Nghịở một bên hỏi.

“Bởi vì Hà Tịch muốn gặp hắn, hơn nữa không có Đường Phi, hắn đã sớm......” Tần Nghị dừng một chút: “Coi như báo đáp Hà Tịch đi.” Nói xong dắt tayThuần Vu Quyết rời đi.

“Hai người các ngươi ở chỗ này chờ đi.” Đường Phi phân phó xong liền vào phòng, Ưu nhi cùng Mặc Trúc hai mặt nhìn nhau, đều thấy được do dựtrong mắt đối phương.

“Theo vào hay không?” Mặc Trúc khó xử hỏi Ưu nhi.

“Công tử nếu không muốn cho chúng ta đi theo, thì ở ngay tại nơi này đợi đi, đây là thái tử phủ, sẽ không nên gặp chuyện không may.” Ưu nhi có chút ảm đạm nhìn cánh cửa đóng chặt liếc mắt một cái, xoay người tìm địa phương cách cửa gần nhất ngồi xuống. Mặc Trúc căm giận nhìn Ưu nhi, chà chà chân sau vẫn là không cam lòng ngồi đến bên cạnh Ưu nhi.

Đường Phi chân tay nhẹ nhàng đến giữa phòng ngủ, Hà Tịch dựa ở đầu giường đang ngủ, trong tay đang cầm một nửa cuốn sách, chăn bông thật dày phủ ở phần eo hắn trở xuống, bởi vì mặc áo ngủ nhiều lớp nên che đi miệng vết thươngtrên người hắn, có điều khuôn mặt thanh dật tái nhợt như tờ giấy không chút huyết sắc, chứng minh hắn cách đây không lâu từng chịu qua vết thươngtrí mạng.

Chậm rãi thong thả đến bên giườngHà Tịch, Đường Phi có chút đau lòng vén lên mái tóc mềm mại che phủ trán Hà Tịch, trong mắt tràn đầy áy náy cùng đau lòng. Hắn từng tùy ý thương tổn Trần Thần, thẳng đến khi đi vào thế giới mạc danh kỳ diệu này mới hối hận không thôi. Cho nên hắn muốn bảo hộ Hà Tịch, ít nhất có thể cho hắn không phải chịu một ít thương tổn, đáng tiếc hắn vẫn là......

“Ai......” Khúc khởi ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má tái ngợt, Đường Phi thở dài.

Thu hồi tay, Đường Phi thẳng đứng dậy. Hắn không tính đánh thức Hà Tịch, chỉ cần nhìn thấy hắn không có việc gì là tốt rồi. Ngay tại khi hắn xoay người, một bàn tay lạnh lẽo bắt được tay hắn.

“Đừng đi......” Thanh âm suy yếu, mang theo hèn mọn cầu xin.

Đường Phi trong lòng căng thẳng, xoay người nhìn Hà Tịch hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt tha thiết nhìn hắn.

“Đường Phi, chớ đi......” Hà Tịch thanh âm có chút run run, gắt gao bắt lấy tay Đường Phi,như sợ hắn bỗng nhiên rời đi.

“Ta sẽ không đi.” Đường Phi phản thủ nắm chặt Hà Tịch, mười ngón giao nhau, tiến lên ngồi xổm trước mặtHà Tịch, vươn tay kia xoa hai má hắn nhẹ giọng nói: “Hà Tịch, ta sẽ không đi.”

“Ô......” Đường Phi lời nói vừa ra, Hà Tịch nước mắt rơi như mưa, cháy bỏng đầu ngón tayĐường Phi, cũng cháy bỏng tâmhắn.“Ta nghĩ đến, sẽ không còn được gặp lại ngươi......”

“Sẽ không.” Đường Phi ngữ khí kiên định, lau đi nước mắt trên mặt hắn trầm giọng nói: “Ngươi đã quên chúng ta còn ước định sao? Chúng ta đã thề sẽ trở gia hương của ngươi nhìn xem, ta biết ngươi sẽ không như vậy mà rời đi ta.”

“Không,” Hà Tịch một bên rơi lệ một bên lắc đầu: “Ta chỉ sợ phải nuốt lời ......”

“Tin tưởng ta!” Đường Phi kiên định nói: “Phượng Thần Anh đã đáp ứng ta, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều chừa cho ngươi một con đường sống. Sẽ không lại có chuyện như vậy xảy ra, Hà Tịch, sẽ không có.”

Hà Tịch chấn động, hai mắt đẫm lệ nhìn Đường Phi, giống như không tin nỉ non nói: “Ngươi, đi cầu Phượng Thần Anh? Bởi vì ta ngươi lại đi cầu Phượng Thần Anh đúng hay không ?”

“Ta cảm thấy đáng giá.” Đường Phi cúi đầu, thân thủ giúp Hà Tịch đắp lại cái chăn đã sắp rớt xuống.

Đáng giá...... Đường Phi nói vì hắn, đáng giá...... Hà Tịch cắn môi dưới, áp chế cảm xúckích động, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được thất thanh khóc rống, càng sợ bản thân nhịn không được sẽ liều lĩnh mang theo Đường Phi rời khỏi chốn thị phi này, vĩnh viễn cũng không trở về!

“Làm sao vậy ?” Đường Phi ngẩng đầu nhìn Hà Tịch một bộ dáng ẩn nhẫn,lo lắng hỏi, thấy Hà Tịch đã cắn môi dưới thành trắng bệch,ý nghĩ nóng lên liền nâng tay giúp đỡ, nhẹ nhàng vuốt ve nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Đã bị thương một thân còn muốn tái lộng miệng vết thương,làm cho ta lo lắng?” Từ trước, mỗi lần Trần Thầnbị hắn làm cho chịu ủy khuất, cũng thích cắn môi dướinhư vậy, bộ dáng ẩn nhẫn lại quật cường tổng làm cho hắn trong lòng không tự giác mềm mại không ít, sau đó cúi xuống ở trên vết răng nhẹ nhàng hôn lên, tỏ vẻ bản thân đã nói nhầm rồi giải thích. Khi đó Trần Thầnsẽ cười sáng lạn giống như thái dương bình minh ấm áp, giống như thương tổn tích tụ trong lòng lập tức biến mất không dấu vết, tổng có thể làm cho Đường Phi tâm không tự giác đập nhanh vài nhịp.

May mắn, tuy rằng trước mắt khuôn mặt này cùngTrần Thần có bảyphần giống nhau, nhưng Đường Phi vẫn không trầm mê mà đem Hà Tịch trở thành Trần Thần hôn xuống. Biết hành động của mình có bao nhiêu thất lễ cũng ái muội, Đường Phi nhanh chóng thu hồi tay để ra sau lưng, thân mình đứng thẳng mất tự nhiên ho nhẹ nói: “Khụ, về sau đừng tiếp tục cắn môi, có cái gì không vui liền nói cho ta biết đi.”

Hà Tịch lẳng lặng xoa địa phương bị Đường Phi đụng chạm qua, cảm giác đầu ngón tay ấm áp làm cho đôi môi tái nhợt của hắn có chút nóng lên, trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Hắn thích Đường Phi, không, hẳn là yêu. Hắn yêu Đường Phi, từ thật lâu trước kia, khi hắn muốn bứt ra lại phát hiện bản thân đã không thể tự kềm chế.

“Đường Phi......”

Đường Phi đang nghĩ tới nên dùng cớ gì để giải thích hành vivừa rồi, bỗng nhiên nghe được Hà Tịch gọi hắn, mang theo thật sâu quyến luyến. Vừa ngẩng đầu, Hà Tịch đã quỳ gối trên giường,thân thể dựng thẳng, gắt gao ôm cổhắn, sau đó có cảm giác một đôi môi mát rượicứ như vậy dán ở trên môi của mình.

Đường Phi đầu như nổ tung, tư duy trống rỗng, một chút cũng không nghĩ được, chỉ là bản năng muốn đẩy ra hắn. Đáng tiếc tay vừa đụng tới Hà Tịch, bỗng dưng nhớ tới -- Hà Tịch trọng thương trong người, không thể mạnh tay đẩy hắn!

----------------------

## 45. Chương 45

Từ trong phòng Hà Tịch đi ra, Đường Phi vẫn bị vây trong trạng thái thất thần.

Ưu nhi vội vàng đi lên trước, nhìn Đường Phi bộ dáng giống như mất hồn, khẩn trương hỏi: “Công tử ngài làm sao vậy? Có phải hay không, Hà Tịch công tử...... Không tốt?”

“Ân ?” Đường Phi ngẩn ra, ánh mắt nhìn về phía Ưu nhi có chút mờ mịt: “Không, hắn tốt lắm......” Ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, còn nói: “Thời gian không còn sớm , chúng ta trở về đi.”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc liếc nhau, đuổi theo cước bộ Đường Phi.

Khóe môi còn lưu lại cảm giác mát lạnh trên môi Hà Tịch, Đường Phi âm thầm thở dài một tiếng. Hà Tịch hôn hắn, chung quy là làm rõcảm giác của hắn đối với mình. Đường Phi không có cự tuyệt, cũng là không đành lòng cự tuyệt, nhìn đến Hà Tịch hơi ngượng ngùng lại cố nén sợ hãi trong lòng,hỏi mình có thích yhay không, hắn không có trả lời, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng Hà Tịch để cho hắn nằm lại trên giường, phủ lại chăn cho hắn. Hà Tịch vẫn đang vội vàng muốn biết đáp án, ngay tại thời điểm hắn có chút vô thố, mộttỳ nữ thái tử phủ đến đưa thuốc, vô hình trung giải vây giùm hắn. Đường Phi tự tay uy Hà Tịch uống thuốc, may mà trong dược có thành phần an thần,Hà Tịch uống xong dược liền mơ mơ màng màng ngủ. Đường Phi cứ như vậy nhìn dung nhan khu ngủ không hề phòng bị của hắn ngồi yên nửa giờ, cuối cùng thở dài một tiếng, câu “thực xin lỗi” xoay quanh trong lòng, nhưngvẫn là không thể nói ra. Hắn nghĩ, ít nhất ở phía sau không cần thương tổn Hà Tịch, ít nhất có thể cho hắn một cơ hội nằm mộng đẹp.

Đường Phi chưa bao giờ thíchlàm việc ướt át rối rắm, ở phương diện tình cảmlại càng đặt nặng, cơ hồ đến độ tuyệt tình. Vô luận là ai ở trước mặt hắn tỏ tình, hắn dùng một câu “thực xin lỗi, ta đối với ngươi không có hứng thú” liền đem đối phương tổn thương đến thương tích đầy mình. Nhưng mà, hắn cũng là muốn tốt cho bọn họ, dao sắc chặt một cái tuy rằng thống khổ, nhưng so với kéo dài hư tình giả ý đều tốt hơn, một cái là chỉ tổn thương một lần, một cái lại là thương tổn cả đời. Nhưng hiện tại, Đường Phi đối với Hà Tịch ốm yếu tái nhợt, những lời thương tổn không thể bật ra được, tình cảm giả dối càng giả bộ không được. Khi nào thì bắt đầu, hắn cũng sẽ băn khoăn cảm thụ người khác chứ? Khi nào thì bắt đầu, hắn cũng sẽ mềm lòng? Rõ ràng trước kia bản thân, không phải như thế. Hắn đem chính mình, lâm vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan a......

Cúi đầu đi ra thái tử phủ, bỗng nhiên phát hiện có cái gì không thích hợp, phía sau vẫn đi theo tiếng bước chân giống như không có. Quay đầu nhìn lại, Ưu nhi cùng Mặc Trúc đã dừng cước bộ, bối rối nháy mắtcho hắn, Mặc Trúc còn liên tiếp hướng phía sau hắn bĩu môi.

Đường Phi sửng sốt, xoay người nhìn lại, Phượng Thần Anh đang đứng ở bên cạnh xe ngựa nhìn hắn.

Phúc vương phủ.

Tần Chiêu có chút hưng phấn lại có chút vội vàng ở đại sảnh đi qua đi lại, ánh mắt không ngừng hướng ngoài cửa nhìn xung quanh, tựa hồ đang chờ đợi cái gì.

“Vương gia ! Vương gia!” Một tiểu thị ăn mặc như thiếu niên hừng hực chạy vào, Tần Chiêu so với hắn càng nóng vội, nhanh chóng bắt lấy hắn hỏi: “Thế nào? Hắn nói như thế nào”

“Vương gia, tới gặp người không phải Hiền vương, là mưu thần trong phủ hắn!”

“Cái gì?!” Tần Chiêu sửng sốt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác: “Hắn cư nhiên cho một hạ nhân tới gặp bổn vương!”

“Vương gia, vị đại nhânkia nói, Hiền vương hôm nay muốn vào cung diện thánh cho nên mới không rảnh đến vương phủ phó ước. Bất quá, hắn hẹn ngài buổi trưa ngày mai, đông giao Minh Lăng gặp mặt.”

“Minh Lăng?” Tần Chiêu trong lòng xẹt qua một tia nghi hoặc: “Nơi đó không phải......” Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Tần Chiêu trong mắt hiện lên tiếu ý: “Bổn vương hiểu được, đi đáp lờiHiền vương phủ, ngày mai đúng giờ phó ước.”

“Dạ, Vương gia.” Tiểu thị lĩnh mệnh mà đi.

Ấn tượng của Tần Chiêuđối với thế nhân chính là yếu đuối, làm việc sợ hãi rụt rè, thậm chí ngay cả thời điểm diện thánh nói chuyện cũng lắp bắp, cả ngày chỉ biết đi theo Ngũ đệ hắn Tần Nhan a dua nịnh hót. Ở trong số tất cả các Vương gia, hắn là viên ngọc tối bất thành khí, tối không có uy hiếp. Nhưng ai lại biết Phúc vương bị chúng gia huynh đệ khinh thường này, dã tâm cư nhiên cũng không nhỏ đâu? Nay đám người Thừa vương đã bị chém giết hầu như không còn, bên phía thái tử thì lại thất thế đã lâu, Tứ đệ là được nhất, đáng tiếc quá mức cố chấp, bị phái đi trấn thủ biên quan sau vẫn luôn thành thành thật thật ngây ngốc, không có hoàng mệnh tuyệt đối không dám về kinh,huống chi là tạo phản? Vài đứa đệ đệ khác thì lại càng không đáng nói, ở đất phong của chính mình an phận ở một góc, không hề có chí lớn. Cho nên hiện tại hắn có thể liên minh chỉ có mình Tần Nhan, chỉ cần cùng hắn liên thủ loại bỏ đám vương gia còn lại, đợi cho cuối cùng ai ngồi trên long ỷ, còn phải xem bản sự ai lớn hơn!

Tần Chiêu âm hiểm cười, hoàn toàn không cònhình tượng yếu đuối ngày xưa, gia tộc mẫu thân hắn vẫn rất có thế lực, mà Tần Nhan không có nhà mẹ đẻ làm hậu thuẫn, nhất định sẽ muốn cùng hắn kết minh. Đợi dựa vào tay Tần Nhan thanh trừ các vương gia khác, hắn liền lợi dụng thế lực gia mẫucủa mình đem Tần Nhan hoàn toàn diệt trừ! Đến lúc đó, hừ hừ hừ, thiên hạ này chính là thuộc về hắn !

------------------

Đường Phi cứ như vậy kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anhbỗng nhiên xuất hiện, nhìn miệng hắn lộ ra vẻ thản nhiên bất đắc dĩ cùng mỉm cườisủng nịch. Trên xe ngựa hình ảnh hắn cùng Tần Nhan ôm nhau bỗng dưng hiện lên trong đầu, tiếp đó là nước mắt Hà Tịch cùngnụ hônlạnh lẽo của hắn. Hai đạo hình ảnh liền như vậy luân phiên hiện ra, Đường Phi chỉ cảm thấy trong lòng đaubuồn, cảm giác phiền toáicàng ngày càng mãnh liệt.

Lạnh lùng phiêu Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, Đường Phi giống như không nhìn thấy, lập tức đi về phía trước.

Nhìn Đường Phichỉ thoáng liếc qua, Phượng Thần Anh trong lòng yên lặng thở dài. Chuyển cái ánh mắt cho Ưu nhi cùng Mặc Trúc ý bảo không cần đi theo, Phượng Thần Anh xoay người đuổi kịp Đường Phi. Hắn muốn đối Đường Phi giải thích, hôm nay trên xe ngựa một màn kia chỉ là hiểu lầm, lúc ấy Tần Nhan bỗng nhiên choáng váng đầu, hắn chỉ là đưa tay đỡ hắn mà thôi. Nhưng nhìn đến Đường Phi hai mắtlạnh lùng, hắn lại lời giải thích nào cũng đều không nói được. cái Đường Phi cần, không phải giải thích.

Phượng Thần Anh không có đi song song cùng Đường Phi, mà là ở phía sau hắncách năm sáu bước, khoảng cách không xa không gần đi theo.

Đường Phi cũng không có vềPhượng Tê Các, mà là một đường dọc theo ngõ nhỏ trên phố từ từ đi dạo, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Khi ngang qua một tửu quán nhỏ cũ nát, Đường Phi dừng cước bộ. Sau đó nhìn nhìn cờ hiệu rách rưới giắt trên tường, đề chân đi vào. Phượng Thần Anh không có bất luận chần chờ nào cũng vào theo.

Tửu quán không có ai, cũng phải, tửu quán rách nát như vậy khả năng cũng chỉ có bại phu đầy tớ mới đến đi?

“Khách quan ngài mời ngồi, nga không không không, tiểu nhân trước lau ghế cho ngài.” Tửu quán như vậy vốn đã rất ít người đến, càng thiếu người giống như Đường Phi vậy, nhìn như công tử nhà giàu, cho nên tiểu nhị duy nhất ở nơi này có vẻ đặc biệt nhiệt tình, vừa thấy đến Đường Phi liền nhanh chóng lại đây tiếp đón, nói xong giúp hắn lau ghế.

“Không cần, ta không đế ý.” Đường Phi thân thủ ngăn hắnlại, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế bẩn hề hề kia, nói: “Cho ta loại rượu tốt nhất ở nơi này của các ngươi.”

Tiểu nhị sửng sốt, không dám phật ý Đường Phi, vội vànghạ thắt lưng nói: “Dạdạ dạ, mời khách quan chờ!” Quay người lại, liền thấy được Phượng Thần Anhcao lớn tuấn mỹ. Nhất thời sợ tới mức sững sờ tại chỗ, ngửa đầu lúng ta lúng túng nói: “Khách, khách quan, ngài, ngài là tới uống rượu?” Cái này không thể trách tiểu nhị, thật sự là Phượng Thần Anh bất luận là khí thế phong độ hay ngoại hình cũng không giống như sẽ đến loại tửu quán cũ nát này uống rượu, người giống hắn, nên ở tại Phượng Hoa Lâu rường cột chạm trổ,mỹ nhân như nước, ủng hương trong ngực, vung tiền như rác, mà không phải loại tiệm ăn mấy văn tiền một chén rượu.

“Ta đi cùngvới hắn, mau đi lấy rượu, nơi này không cần ngươi hầu hạ.” Phượng Thần Anh chỉ chỉ Đường Phi, sau đó lướt qua điếm tiểu nhị trực tiếp ngồi ở đối diện.

Tiểu nhị rõ ràng còn chưa có hồi hồn, chỉ là theo bản năng vâng theo lời Phượng Thần Anh đi làm. Chờ thân ảnh hắn biến mất ở phía sau, Phượng Thần Anh nghe được một câu “Lão bản nương, tửu quán chúng ta đến đây một tiên nhân!”

Phượng Thần Anh dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó nhìn Đường Phi điềm đạm cười. Đường Phi bả đầu nghiêng một bên, nhìn phiến cửa sổ trúc bằng nhỏ hẹp đang mở một nửa kia.

“Đường Phi......” Phượng Thần Anh rầu rĩ mở miệng, đang muốn nâng taychỉnh đầu Đường Phi ngay ngắn để nhìn hắn, một trận bước chân rất nặng truyền đến, Phượng Thần Anh không thể không thu hồi tay lại.

Đưa rượu đến là lão bản nương của tửu quán, dáng người to mọng, thậm chí ngay cả đi một bước, thịt béo trên người cũng run theo. Lão bản nương đem hai hồ rượu tốt thật cẩn thận đặt ở trên bàn, sau đó đem ba chén rượu đã rửa sạch lại còn dùng nước ấm tẩy qua ba lần,bày ra trước mặthai người bọn họ. Trong suốt quá trình, cặp mắt híp híp không ngừng ở trên mặt Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đảo quanh, sau trên mặt mũm mĩm tròn tròn bỗng nhiên đỏ bừng một mảnh.

“Lão bản nương, điểm tâm đã mang tới.” Tiểu nhị vừa rồi cầm một cái khay đứng ở phía saulão bản nương. Lão bản nương giơ tay đem khay đựngđiểm tâm cầm lấy đặt ở chính giữa bàn, một đĩa thịt bò ngũ vị hương, một đĩa đầy hồi hương đậu.

Đường Phi có chút kỳ quái nhìn lão bản nương, lão bản nương ngượng ngùng hỗn loạn nói: “Điếm này của không có gì ngon chiêu đãi, mấy thứ điểm tâm đó đều là nhà tự mình làm, xem như tặng cho nhóm các ngươi nếm thử hương vị.”

Đường Phi hữu hảo đối lão bản nương cười, lễ phép nói: “Cám ơn.”

Lão bản nương trên mặt cười nở hoa, đỏ bừng mặt nhìn rất là vui mừng.

“Không khách khí, không khách khí, mời hai vị khách quan chậm dùng!” Nói xong liền dắt tiểu nhị lui về trong nội đường.

“Hừ,” Phượng Thần Anh bỗng nhiên lên tiếngnở nụ cười, chỉ vào hai đĩa điểm tâmnói với Đường Phi: “Ngươi có nhớ hay không năm trước ngày mồng tám tháng chạp, lão phu phụ của tiểu sạp kia cũng cho chúng ta điểm tâm không cần trả tiền?”

Đường Phi sửng sốt, bị hỏi bất ngờ không kịp phòng bị,cắn một miếng thịt bò, nhất thời mùi thịt bốn phía, không tự giác nuốt xuống.

Phượng Thần Anh cũng gắp một khối thịt bò chậm rãi nhấm nháp, ánh mắt lại nhìn Đường Phi không chuyển mắt.

“Kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, càng là địa phươngbình thường, thức ăn lại càng ngon.” Phượng Thần Anh đem miệng thịt nuốt vào trong bụng, còn không quên vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. Nhưng ánh mắt lại gắt gao dính ở trên người Đường Phi, giống như bị hắn nuốt vào bụng không phải khối thịt bòkia, mà là -- Đường Phi.

Đường Phi mặt bỗng dưng đỏ lên, có chút bối rối tránh đi ánh mắt hắn, cầm lấy bầu rượu tự rót tự uống.

“Ta phát hiện ngươi thật sự rất thích uống rượumột mình.” Phượng Thần Anh thân thủ bắt được tay của Đường Phi, yên lặng nhìn hắn nói: “Có một người uống cùng, không tốt sao?”

“Rất tốt, ta cũng không thích một mình uống rượu, nhưng ta tìm hai mươi mấy năm, cũng không tìm được người có thể uống rượu cùng ta.” Đường Phi nhìn hắn một cái, rút tay mình về uống một hơi cạn sạch.

“Có phải hay không trong mắt của ngươi,cho tới bây giờ cũng không nhìn tới ta?” Phượng Thần Anh taylạc lõng ở giữa không trung, thanh âm chua xót.

“Chính là bởi vì đã thấy ngươi, cho nên mới phát hiện ngươi không phải người kia.” Đường Phi buông chén rượu, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phượng Thần Anh: “Phượng Thần Anh, hai tháng sau ta chung quy là sẽ rời đi nơi này.” Kỳ thật, hắn để ý Phượng Thần Anh, loại cảm giác này cùng cảm giác đối với Hà Tịch không giống nhau. Hắn sợ bản thân quá mức để ý, sẽ không bỏ xuống được. Cho nên hắn mới thật cẩn thận một lần lại một lần tránh đi Phượng Thần Anh, một lần lại một lần cảnh báo chính mình, Đường Phi, hắn không phải người có thể buông tha hết thảy vì ngươi.

Phượng Thần Anh run rẩy, rời đi......

“Nếu hôm nay cùng ngươi nói những lời này là Hà Tịch, ngươi còn có thể nói như vậy sao?” Phượng Thần Anh thật sâu nhìn Đường Phi nói.

“Vì cái gì muốn kéo Hà Tịch vào?” Đường Phi khó chịu nhìn Phượng Thần Anh: “Cho dù hôm nay Hà Tịch theo ta nói như vậy, ta cũng sẽ......” Đường Phi ngẩn người, rốt cuộc nói không được. Cũng sẽ cái gì? Cũng sẽ nói rõ ràng cho hắn sao? Nghĩ đến vừa rồi ở thái tử phủ, hắn đối với Hà Tịch do dự, Đường Phi lại không xác định. Hắn sẽ bỏ được thương tổn Hà Tịch sao?

“Nói không nên lời có phải hay không ?” Phượng Thần Anh cười lạnh nhìn hắn: “Đường Phi, ta thực hối hận đêm đó cho Cốc Dương đi cứu hắn.”

“Ngươi muốn thế nào?!” Đường Phi cảnh giác nhìn Phượng Thần Anh: “Phượng Thần Anh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu còn dám đối Hà Tịch xuống tay, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí !”

Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, một chưởng vỗ vào trên bàn gỗ vốn không rắn chắc lắm.“Răng rắc” một tiếng, chiếc bàn liền gãy thành bốn năm mảnh, tách đĩarớt đầy mặt đất.

Tiếng động rất lớn làm cho lão bản nương cùng tiểu nhị ở bên trong đều chạy ra, nhìn đến tình cảnh trước mắt đều sợ tới mức không dám nhúc nhích. Này, đây là đánh nhau đi? Hai người vừa nãy còn hoàn hảo, như thế nào liền động thủ với nhau chứ!

Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, vì ngăn chặn lửa giận trong lòng mà nắm chặt hai đấm, thanh âm lạnh đến dọa người: “Đường Phi, ta đáp ứng ngươi chừa hắn một con đường sốngthì tuyệt đối sẽ không tái đối hắn xuất thủ.”

“Hai, hai vị khách quan! Tiểu nhân chỉ điếm buôn bán nhỏ,không chịu nổi các người quấy phá a!” Lão bản nương đau lòng cái bàn kia, sợ bọn họ nói một hồi không hợp lại tiếp tục động thủ, liền lớn gan nói với Phượng Thần Anh.

“Ba” một tiếng, một đỉnh vàng ghim chặt vào cây cột gỗ bên cạnh lão bản nương. Lão bản nương cùng tiểu nhị đã bị dọa đến chân nhuyễn xuống, ngã ngồi trên mặt đất, miệng mở lớn hoảng sợ quay qua quay lại nhìn đỉnh vàng kiacùng Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh thu hồi tay, lạnh lùng nói: “Đây là bồi thường cho các ngươi.” Nói xong không hề nhìn Đường Phi xoay người rời đi.

Đường Phi ngơ ngác ngồi ở trên ghế, nhìn một đống hỗn độn cười khổ. Nếu lực nhẫn nại của Phượng Thần Anh thiếu chút nữa, bị phá hủy không phải chỉ mỗi cái bàn này đi?

Phượng Thần Anh chạy tới trước cửa bỗng nhiên dừng cước bộ, nhưng không có quay đầu, thanh âm trầm thấp: “Đường Phi, hôm nay ngươi tổn thương ta không phải bởi vì Hà Tịch, mà là ngươi đối với ta không tín nhiệm.”

Đường Phi mạnh mẽ chấn động, ngẩng đầu nhìn lên, Phượng Thần Anh đã ly khai.

Hắn, hắnbị tổn thương...... sao?

----------------------

## 46. Chương 46: Dụ Hoặc

Khi Đường Phi trở lại Phượng Tê Các, đã là đêm khuya, thân thể bị sương đêm thấm ướt.

Lúc ấy hắn mới vừa đi ra khỏi tửu quán kia, mới phát hiện nguyên lai tuyết đã rơi, tuyết không lớn, nhưng lại rơi rất mau, mặt đất đã tích một tầngthật dày. Đường Phi không có mang dù, chờ hắn một đường đi bộ trở lại Phượng Tê Các, cả người đều dính một tầng sươngbạc, tay chân lạnh cóng, môi xanh tím. Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của bọn hạ nhântrong các, Đường Phi một đường đi trở về Diên Phi viện. Từ cái đêm đẫm máu kia,hắn vẫn ở tại Diên Phi viện, Phượng Thần Anh không cho hắn hồi Đông viện, nói là sợ hắn không ở bên cạnhmình sẽ có người đối hắn bất lợi. Đường Phi cười cười, vẫn là ở lại.

Tiến vào Diên Phi viện, liền nhìn thấy Ưu nhi vẻ mặt lo lắng hướng hắn đi tới. Nhìn hắn một thân chật vật lại là đau lòng và trách cứ, lôi kéo hắn vào nhà đến bên chậu than sưởi ấm, sau đó phân phó tỳ nữ một bên đi nấu canh gừng.

Ưu nhi giúp hắn cởi áo khoác ướt đẫm,đồng thời lải nhải lẩm bẩm: “Công tử ngài như thế nào không tự chiếu cố mình như vậy? Nhìn xem ngài đã đông lạnh thành cái dạng gì! Tuyết rơi cũng không biết đi mua dù, chính là hiện tại có chỗ tránh một chút cũng sẽ không khiến cho một thân chật vật. Nếu để cho lão gia nhìn đến, y lại đau lòng.”

Phượng Thần Anh? Nghe đến đó Đường Phi suốt dọc đường có chút thất hồn lạc phách,rốt cục đã có lại phản ứng.

“Hắn đâu?” Đường Phi thanh âm thực đạm, đạm đến nghe không ra cảm xúc.

Ưu nhi sửng sốt, hôm nay Phượng Thần Anh một mình trở lại hắn cũng đã kỳ quái, rõ ràng là lão gia đuổi theo công tử, như thế nào một mình trở về chứ? Nhưng lúc ấy thấy Phượng Thần Anh sắc mặtâm trầm, Ưu nhi nhất thời tâm khiếp không dám hỏi. Hiện tại Đường Phi lại là bộ dáng này, công tử cùnglão gia, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì?

“Lão gia ở thư phòng, từ sau khi trở về liền vẫn đứng ở bên trong không đi ra, cũng không cho người khác đi vào hầu hạ.” Ưu nhi kể chi tiết.

Đường Phi đầu ngón tay run rẩy, há miệng thở dốc không nói chuyện.

Ưu nhi lấy qua một chiếc khăn, đối với Đường Phi nói: “Công tử, Ưu nhi giúp ngài tháo búi tóc xuống lau, tóc ướt như vậy không tốt.”

Ngay khi Ưu nhi thiếu chút nữa đụng tới Đường Phi, Đường Phi theo bản năng đẩy ra.

Đường Phi sửng sốt, có chút xấu hổ nhìn Ưu nhi. Ưu nhi trong mắt xẹt qua một tia bị thương, nhanh chóng gục đầu xuống ngượng ngùng nói: “Nha, mới phát hiện khăn này lấy nhầm rồi, lau tóc không phải cái này, Ưu nhi nhanh chóng đi lấy!” Nói xong bỏ chạy ra.

Đường Phi trong mắt có chút mệt mỏi, hắn không muốn cùng Ưu nhi giải thích cái gì, cứ như vậy thì tốt rồi, có đôi khi tuyệt tình cũng là một loại bảo hộ. Thân thủ cởi xuống trâm gài tóc, đầu đầy bụi tuyết trút xuống, mang theo nhiều điểm nước mưa, có vài giọt chảy vào trong thân thể, Đường Phi bị lạnh rùng mình một cái.

“Ai......” Một tiếng thở dài trầm trầm ở phía sau vang lên, Đường Phi còn chưa kịp xoay người, thân thể lạnh như băng đã bị ngườikhác nhẹ nhàng ôm trụ.

“Vốn trong lòng còn giận ngươi, nhưng ta đây ở cửa sổ thư phòng nhìn ngươi một thân sương tuyết trở về, lại nhịn không được lo lắng cho ngươi. Chỉ có thể một mạch chạy tới, thầm nghĩ cho ngươi một chút ấm áp.” Không để ý trên người Đường Philạnh ướt, Phượng Thần Anh đem hắn gắt gao ôm, Đường Phi đưa lưng về phía sau,nên không nhìn thấy, Phượng Thần Anh trong mắt ngoại trừ ảo não, đau lòng, có lẽ còn có nửa phần chân tâm như vậy?

“Chuyện buổi chiều là ta sai, ta không nên kích độngnhư vậy, không nên ăn bậy dấm chua.” Phượng Thần Anh dán bên vành tai Đường Phi nhẹ giọng nỉ non: “Lại càng không nên nói những lời kích thích ngươi. Đường Phi, tha thứ cho ta được hay không? Ta không muốn quan hệ chúng ta lại trở về giống trước kia.”

“Phượng Thần Anh.” Đường Phi mặt mày buông xuống, biểu tình im lặng: “Ngươi có biết, hai tháng sau ta sẽ rời đi...... Ta sẽ không vì ai mà lưu lại, ngươi muốn ta cũng không đồng ý......”

“Nhưng mà,” Phượng Thần Anh ôm Đường Phi chặt hơn, ngữ khí ai oán: “Ta muốn cũng không nhiều lắm, hai tháng cũng tốt, coi như hai tháng này là bố thí cho ta, ta không cần ngươi vì ta lưu lại, ta chỉ muốn ngươi cho ta hai tháng hồi ức......”

Đường Phi chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: “Ta muốn tắm rửa......”

“...... Hảo, hôm nay ta đến hầu hạ ngươi.” Phượng Thần Anh nói xong, thân thủ nhẹ nhàng giải khai đai lưngĐường Phi.

Trong bể, hơi nước ngất trời. Đường Phi nửa người đều ngâm trong nước nóng, song chưởng mở ra khoát lên trên vách đá ở dục trì, thân thể ngửa ra sau, hai mắt mở hé, nguyên bản mi gian đang nhíu chặt bởi vì thả lỏng có khó được mà dần dần giãn ra, lộ ra biểu tìnhthoải mái.

Phượng Thần Anh chỉ mặc một kiện áo đơn bưng một chậu nước, phượng mâuxinh đẹp tràn đầy thâm tình, ôn nhu nhìn chăm chú vào khuôn mặttràn ngập anh tuấn dương cương của Đường Phi. Hắn an vị ở phía sau, liền bóp bể trái bồ kết giúp hắn tinh tế xoa mái tóc dài, khi thì mềm nhẹ ấn vào huyệt đạo trên đầu làm cho hắn có thể càng thêm thoải mái.

Qua non nửa thời gian, Phượng Thần Anh mới bắt đầu thay Đường Phi chà tóc, xác nhận sạch sẽ rồi mới cầm lấy lược ngà voi ở một bên chậm rãi chải mái tóc đen của Đường Phi có chút rối rắm, cho đến khi toàn bộ mềm mại như xưa. Bóc ra vài sợi tóc bị rụng, hắn cẩn thận thu thập hảo, sau đó dùng một sợi tơ so với tóc còn chắc chắn hơn cột chặt, cuối cùng mới đứng lên đi đến gian ngoàiphòng tắm, giao cho Ưu nhi bảo hắn cất giữ cho tốt.

Thời điểm Phượng Thần Anh trở lại bể, Đường Phi chính là vẻ mặt khó hiểu đang nhìn hắn.

Phượng Thần Anh đối hắn ôn nhu cười cười, nói: “Không có gì, chính là hiện tại muốn bắt đầu thu thập này nọcủa ngươi, từng chút một không muốn bỏ lỡ cái gì.”

Đường Phi chấn động, vội vàngnghiêng đầu sang một bên không hề nhìn hắn, âm thầm hít sâu đem cái loại rung động không hiểu trong lòng kìm xuống. Đáng tiếc, ở trong nước ấm tựa hồ không có nửa điểm hiệu quả, thậm chí biểu hiện còn có chút rõ ràng hơn. Nếu không phải bởi vì ngâm lâu trong nước nên mặt đã hồng thấu, Đường Phi nghĩ kích động vô thố của chính mình nhất định sẽ bị Phượng Thần Anh nhìn thấy.

Phượng Thần Anh tựa hồ cũng không có phát hiện Đường Phi rối rắm, chỉ là cầm lấy mộc trâm một bên giúp Đường Phi buộc lại mái tóc đã xử lý tốt.

“Còn chưa khô......” Đường Phi có chút kinh ngạc nói.

“Ta sợ thời điểm giúp ngươi tắm rửa sẽ lộng rối loạn, tạm thời buộc lên trước, ra ngoài lại buông ra.” Phượng Thần Anh vừa nói một bên thuần thục thay Đường Phi cài lại mái tóc trên đầu.

“Vì cái gì ngươi giống như đối loại chuyện này rất quen thuộc?” Đường Phi khó hiểu hỏi: “Lấy thân phận của ngươi hẳn là chưa từng hầu hạ qua người khác đi?” Bình thường đều là người khác hầu hạ ngươi!

Đương nhiên thuần thục, rất nhiều năm trước, hắn luôn luôn thay một người khác làm chuyện như vậy, gội đầu tóc, laucơ thể, buộc búi tóc, mặc quần áo, thậm chí uy thức ăn. Ngươi đó, hắn đời này vừa yêu vừa hận. Bất quá hắn sẽ không chủ động nói cho Đường Phi, không, hắn vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn. Không có người có thể biết bí mật này.

“Ngươi bắt đầu suy nghĩ tìm hiểu ta sao?” Phượng Thần Anh cúi người ở bên tai Đường Phi nói: “Muốn biết chuyện của ta, liền tự mình tìm hiểu đi.”

Đường Phi bên tai nóng lên, quay đầu tránh được môi Phượng Thần Anh. Bất quá thanh âm nhỏ xíu cơ hồ nghe không thấy “Ai hiếm lạ gì đi biết phá sựcủa ngươi” kia vẫn bị Phượng Thần Anh rành mạch nghe được.

“Ha ha.” Phượng Thần Anh cười khẽ hai tiếng, cầm lấy khăn ở một bên bắt đầu thay Đường Phi tẩy thân. Động tác mềm nhẹ, thỉnh thoảng ở trên vai hắn xoa bóp. Hắn đã cố ý tránh đi những điểm mẫn cảm trên người Đường Phi, chỉ sợ chính mình nghe được thanh âm Đường Phi sẽ nhịn không được, nhưng màlúc không cẩn thận ngắm đến hai điểm nhỏ trước ngực Đường Phi bị nước ấm chưng thành đỏ sẫm, vẫn là thực không định lực nổi -- tỉnh táo.

Có lẽ là nghe được tiếng hít thở của Phượng Thần Anh càng ngày càng trầm trọng, Đường Phi nguyên bản đang nhắm mắt hưởng thụ Phượng Thần Anh chà xát kiêm mát xa phục vụ, liền mở mắt sau đó thẳng tắp nhìn về phía Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh bị hoảng sợ, theo bản năng hỏi: “Làm sao vậy?”

Khi nói chuyện phun ra hơi thở nóng rực khiến Đường Phi nhíu mày, Phượng Thần Anh bị xem không được tự nhiên phá lệ đỏ mặt, cả nói chuyện cũng lắp bắp!

“Sao, làm sao vậy?”

Không để ý đến Phượng Thần Anh nghi vấn, Đường Phi mặt dựa vào càng gần, ngay tại khoảng cách thiếu chút nữa chạm đến môi đối phương, Đường Phi mới bỗng dưng định trụ, thanh âm có chút khàn khàn: “Phượng Thần Anh, ta là ngườiluôn thực ích kỷ, điểm này ngươi vẫn rõ ràng.”

Phượng Thần Anh tâm thần vừa động, đã đoán được Đường Phi muốn nói cái gì, đôi môi mỏng khẽ cong: “Ân.” Hắn từ lúc bắt đầuvào phòng tắm, làm mỗi một sự kiện đều là cố ý dụ dỗ, dùng ôn nhu cùng ấm áp Đường Phi rất muốn để dụ dỗ hắn.

“Có lẽ ta có thể cho ngươi hai tháng, có lẽ không đến hai tháng ta sẽ rời đi ngươi. Ngươi bắt đầu hy vọng, ta có thể cho ngươi bắt đầu, nhưng chỉ có ta mới có quyền lợira lệnh dừng lại. Chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời đều có thể bứt ra rời đi.” Đường Phi cũng là cao thủtình trường, Phượng Thần Anh tự nhiên cẩn thận không thể gạt được hắn, mà Phượng Thần Anh cũng tự biết bản thân không thể gạt được hắn, cho nên mới không kiêng nể gì lau hạ bộ cho hắn. Đường Phi không thể không thừa nhận, hắn thật sự bị dụ hoặc.

“Không bận tâm, ta có niềm tin đem ngươi khóa ở bên người ta hai tháng, thẳng đến ngày đó khi ngươi rời đi.” Phượng Thần Anh khóe môi độ cong càng sâu, lúc này đây, là hắn thắng.

Đường Phi hơi hơi cúi đầu, huýt sáo tà tà nhìn Phượng Thần Anh, khóe miệng tiếu ý có chút tà khí, cũng có chút khiêu khích: “Phải không?”

Phượng Thần Anh đương nhiên đem tươi cười Đường Phi cho rằng là chào mời, ở trên môi hắn cắn một ngụm, nói: “Đương nhiên.”

Đáp lại, là Đường Phi chủ động vươn tay ôm lấy Phượng Thần Anh, là Phượng Thần Anh hôn lên môi Đường Phi trước.

“Rầm” Một tiếng, Phượng Thần Anh bị Đường Phi kéo vào trong bể rộng mênh mông.

Tóc vừa mới buộc tốt lại phân tán xuống dưới, theo lắc lư trên thân thể chủ nhânmà vũ động, đẹp đến hỗn độn.

--------------------

## 47. Chương 47: Sương Mù

Hiền vương phủ.

Hiền vương phi vừa được tấn phong đi cùng với tỳ nữ phía sau bưng chén trà, nhẹ nhàng đặt ở trước mặtTần Nhan, trên đầu họa đồ trang sức trang nhã nghiêm lệ, khuôn mặt mang theo mỉm cườithản nhiên, còn có một tia ngượng ngùng củatiểu phụ nhân mới về nhà chồng.

Tần Nhan ôn nhu cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Vương phi nói: “Chân nhi không cần ở chỗ này hầu hạ, vương phủ lớn như vậy, mấy ngày qua đều là ngươi vất vả xử lý sự vụlớn nhỏ trong phủ, nhất định là đã mệt mỏi không chịu nổi, đi xuống nghỉ tạm đi. Tiệc tối nay kết thúc, bổn vương lại đến xem ngươi.”

Vương phi nghiêng đầu ngượng ngùng cười, hai gò má ửng hồng, nhẹ giọng đáp: “Đa tạ Vương gia quan tâm, Chân nhinấucho Vương gia chén canh, Vương gia phải nhớ phải uống. Như vậy Chân nhixin đi nghỉ tạm.” Nói xong, thấp người thỉnh an, chân thành rời đi.

“Biểu huynh hảo phúc khí, cưới được một biểu tẩu hiền lành như vậy, biết thư đạt lễ người lại xinh đẹp, rất nhiều người hâm mộ đều không có được.” Nam Vũvẫn ẩn thân ở chỗ tối sau bình phong bước ra, chua ngoa trong lời nói càng dẫn theo chút hâm mộ.

“Ngươi tương lai cũng có thể.” Tần Nhan mang trà lên bát nhấp một ngụm, cau mày, như thế nào là Tuyết Nha? Hắn tối không thích chính là loại trànày.

“Ta?” Nam Vũ lập tức đi đến bên người Tần Nhan ngồi xuống, mắt tràn đầy tự giễu: “Ta đã sớm không hy vọng xa vời có thể được cuộc sống sinh hoạtbình thường, chuyện cưới vợ sinh con như vậy, vào ngày mà ta quyết tâm báo thù đã không còn dám suy nghĩ.”

Tần Nhan tùy tay đem bát trà đặt lại trên bàn, thản nhiên nói: “Có thể, ngươi là hậu nhân duy nhất của Nam gia, tương lai ta sẽ cho ngươi tìm một nữ tử hiền lương thục đức cho ngươi sinh con đẻ cái, Nam gia có ngươi, sẽ không tuyệt hậu.”

“Phải không? VậyNam Vũ trước hết cám ơn biểu ca......” Thanh âm Nam Vũ thường thường, không có nửa điểm cảm giácvui sướng. Hắn đã có thói quen cùng nam nhân, tương lai còn có thể ôm nữ nhânhay không còn là một vấn đề, huống chi là sinh con đẻ cái?

“Ngươi đã quyết định cùng với Phúc vương hợp tác rồi à?” Nam Vũ không muốn thảo luận tiếp vấn đề này, liền chuyển đề tài.

“Hừ, mục đích của hắn là gì ngươi cho rằng ta không biết sao? Hắn so với đại ca thông minh hơn một chút, muốn dựa vào ta để trừ khử kẻ khác rồi giở thủ đoạn.” Tần Nhan lạnh lùng cười nói: “Hắn muốn lợi dụng ta, chỉ sợ sẽ tiền mất tật mang.”

“Lam Tử Tươngkia là ngườicủa hắn đi?” Nam Vũ nói: “Lần trước hắn thừa dịp ta ở Liễu viện bái tế Ngũ Phi, cố ý phóng ra mị hương, vốn định hãm hại Phương Lâmcùng tiểu thị của hắn, ai ngờ ăn trộm gà bất thành còn mất luôn nắm gạo, làm cho hắn cùnglão gia tình cảmtiến thêm một bước.”

“Hừ, chủ và chó, đều ngốc như nhau!” Tần Nhan mỗi khi nhớ lại chuyện này liền hận không thể giết Lam Tử Tương! Nếu không phải hiện tại cùngPhúc vương kết minh,sau còn cần có Lam Tử Tương hỗ trợ, bản thân đã sớm giết hắn!

“Biểu ca, chuyện ngươi cùngPhúc vương hợp tác, lão gia không biết đi?” Nam Vũ nhìn Tần Nhan thử thăm dò.

Tần Nhan ánh mắt lóe lóe, nói: “Ta cùng Tam ca hợp tác không cần cho hắn biết, ngươi cũng không tất đi làm chuyện dư thừa, làm tốt bổn phận của mình là đủ.”

“Như thế nào, biểu ca hiện tại đối lão gia không tin tưởng?” Nam Vũ trầm giọng hỏi.

“Ngươi muốn biết cái gì.” Tần Nhan ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Nam Vũ.

Nam Vũ cả kinh, biết bản thân đã hỏi nhiều, vội vàng nói: “Ta chỉ là có chút nghi hoặc mà thôi, cũng sợ lão gia biết ngươi gạt hắn sẽ sinh ra hiềm khích.”

“Hắn không cần biết, ta cùng Tam ca hợp tác chẳng qua là muốn mượn tay hắn trừ bỏ một người mà thôi.” Tần Nhan lạnh lùng nói, hắn muốn trừ bỏ Đường Phi, nhưng nếu tự mình xuất thủ khó bảo toàn Phượng Thần Anh sẽ không tra được, đến lúc đó bọn họ hai người sẽ không còn giống như lúc trước. Hắn không muốn bởi vì một tiểu nam sủng mà phá hủy tình cảm nhiều năm của hai người, cho nên dùng Tần Chiêu làm lá chắn thì không còn gì tốt hơn.

Nam Vũ mơ hồ đoán được người kia là ai, lập tức không hề lên tiếng.

“Gần đây Thần Anh thế nào?” Tần Nhan đột nhiên hỏi.

“Ách, lão gia gần đây tâm tình giống như thực không tồi......” Nam Vũ sắc mặt có chút cổ quái.

“Tâm tình không tồi? Như thế nào, lại coi trọng tiểu quan nhà ai, haydanh kỹ mới mẻ?” Tần Nhan có chút tự giễu, từ sau khi hắn thành thân, Phượng Thần Anh cơ hồ không cùng hắn đơn độc tiếp xúc qua, có chuyện gì đều cho ám vệ đến truyền lời. Hắn không phải không muốn gặp Phượng Thần Anh, chỉ là mỗi lần hắn nhắc tới muốn ra gặp mặt, Phượng Thần Anh lại nói hắn hiện tại đã thành thân, nếu có lời đồn đãi gì rơi vào tai Vương phi sẽ không tốt lắm. Từ trước lời đồn đãi nhảm nhỉ về hai người bọn họ bay đầy trời, hắn cũng không có để ý tới, vẫn là ta đi ta tố, thậm chí cùng hắn kết giao thân mật. Nhưng nay chỉ vì một Hiền vương phi, Phượng Thần Anh lại nói muốn không muốn tị hiềm?

“Cái này, hình như vẫn là vì Phương Lâmkia......” Nam Vũ cẩn thận nhìn thoáng qua Tần Nhan đột nhiên biến sắc mặt: “Nghe nói Phương Lâm đối với lão gia thái độ giống như thay đổi rất nhiều, đối lão gia dịu ngoan thật. Hơn nữa từ tiết nguyên tiêu ngày ấy, hắn vẫn ở tại trong viện của lão gia, đến bây giờ cũng không có trở vềĐông viện. Mấy ngày trước đây ta còn nhìn thấy có hạ nhân đem một ít đồ dùng hằng ngày của hắn đưa đến Diên Phi viện......”

“Phanh” một tiếng, là Tần Nhan phẫn nộ đấm một quyềnlên bàn, bát trà cũng đánh nghiêng , nước trà đổ ra từ trên bàn chảy xuống mặt đất.

Nam Vũbị dọa liền cấm thanh, có chút e ngại nhìn Tần Nhansắc mặt âm trầm.

“Vì cái gì việc này không báo cho ta trước?” Tần Nhan lạnh giọng chất vấn.

“Là ta sai, lúc trước mãi không có cơ hội đi ra, từ sau khi Thừa vương phản loạn,Phượng Tê Các thủ vệ nghiêm ngặt rất nhiều, thư cũng không đưa đi được......” Nam Vũ cẩn thận giải thích nói.

“Phương Lâm!” Tần Nhan cắn răng phun ra hai chữ “Phương Lâm”, vẻ mặt âm ngoan hận không thể đem đối phương lột da rút xương làm cho Nam Vũ nhịn không được rùng mình một cái. Nam Vũ vẫn luôn hiểu biết vị biểu canày bề ngoài ôn nhu vô hại, kỳ thật trong lòng độc ác vô cùng, thậm chí ngay cả thân sinh đại ca của mình cũng có thể vẻ mặt mỉm cười tự tay đưa xuống Hoàng tuyền. Xem ra Phương Lâmthời gian không còn bao lâu.

“A Vũ, Tần Chiêu đã báo cho Lam Tử Tươngbiết ngươi là người của ta, đợi ta viết một phong thư, ngươi trở về Phượng Tê Cácliền đem tín giao cho Lam Tử Tương, nội dung trong đó sẽ nói cho hắn nên làm như thế nào.” Tần Nhan trầm giọng nói.

“Nhưng mà biểu ca, Lam Tử Tương có thể nghe lệnh ngươi sao?” Nam Vũ hoài nghi hỏi: “Hắn nói như thế nào cũng là thủ hạTần Chiêu, mệnh lệnh hắn sợ là có điểm khó khăn.”

“Hừ, Tần Chiêuchứng mình thành ý muốn cùng chúng ta liên minh, đem phân nửa thủ hạ cùng mật thám của hắn đều giao cho ta, Lam Tử Tương chính là một trong số đó. Nói vậy hắn hiện tại rất rõ ràng hẳn là vì ai bán mạng, nếu hắn không nghe mệnh lệnh của ta, ngươi phải nghĩ biện pháp làm cho hắn nghe lời.” Tần Nhan cười lạnh nói.

“Dạ, ta nhớ rõ ‘Bích Châu’ còn dư không ít, có thể đưa cho Lam Tử Tương nếm thử.” Nam Vũ hiểu ý nói.“Bích Châu” Là một loại đại bổ đan, dùng ba mươi ba loại cao nhất thảo dược luyện chế mà thành. Mỗi tháng dùng một lần chẳng những có thể cường thân kiện thể, còn có thể tăng tiến nội lực. Chỉ là nếu người nào bỏ qua một tháng không ăn dược, trong vòng mười ngày nhất định thất khiếu đổ máu, gân mạch đứt đoạn mà chết. Hơn nữa phối phương loại dược này cũng chỉ có một mình Tần Nhan biết, muốn tự mình phối trí “Bích Châu” căn bản không có khả năng.“Bích Châu” Bình thường là Tần Nhan dùng để khống chế mật thám hắn xếp vào trong các nơi, để cam đoan bọn họ đối chính mình trung thành.

“Nhớ kỹ, về sau chỉ cần Phương Lâmkia có nửa điểm động tĩnh đều phải cho ta biết! Vô luận dùng biện pháp gì!” Tần Nhan ngoan thanh nói, chỉ cần nghĩ đếnPhương Lâmvà Phượng Thần Anh ở cùng một chỗ, hắn liền hận không thể đem đối phương xả thành tám miếng để rửa mối hận trong lòng!

“Dạ, ta hiểu được.” Nam Vũ trong lòng rùng mình nhanh chóng hồi đáp.

Hừ, Tần Nhan hai mắt bởi vì phẫn nộ cùng ghen ghét mãnh liệt nên có chút điên cuồng, Phượng Thần Anh là thuộc về hắn, ai cũng không thể cướp đi!

Phượng Tê Các, Đông viện.

Nam Vũ đem thư tín dày đặc chữ giao cho Lam Tử Tương, Lam Tử Tương miễn cưỡng tiếp nhận, liếc mắt một cái tên trên thư, nói: “Tuy rằng Vương gia nhà ta mệnh cho ta nhận thức Hiền vương làm chủ, nhưng chỉ bằng vào một câu nói của Phúc Vương liền tưởng có thể ra lệnh cho ta? Hiền vương cũng quá tự đại đi!”

Nam Vũ cười, nói: “Vậy ngươi rốt cuộc nghe lệnh hay là không nghe?”

“Hừ,” Lam Tử Tương cười lạnh một tiếng, trào phúng nói: “Như thế nào, ngươi bất quá cũng là ám khuyểnHiền vươngdưỡng, muốn ra lệnh cho ta ?”

“Nói như vậy ngươi là không nghe?” Nam Vũ tươi cười dần dần trở nên có chút nguy hiểm: “Như vậy cũng đừng trách ta ......”

Lam Tử Tương phát hiện không thích hợp, thời điểm vừa nghĩ muốn đẩy ra đã bị Nam Vũ bắt được, nắm cằm hắn buộc hắn hé miệng, chỉ thấy Nam Vũcầm một viên thuốc nhỏ màu xanh biếc nhét vào trong miệng hắn, cằm bị hắn vừa nhấc, Lam Tử Tươngliềnbị ép phải nuốt xuống.

Nam Vũ cười lạnh xem Lam Tử Tươngcong thắt lưng không ngừng ho khan muốn đem viên thuốc nhổ ra, Lam Tử Tương bị sặc ra nước mắt, ngẩng đầu phẫn hận địa chất hỏi: “Ngươi cho ta ăn cái gì! Mau đưa giải dược ra đây!”

“Ngươi yên tâm, ta cho ngươi ăn bất quá là thuốc bổ, Bích Châu -- không có độc, còn tốt hơn thuốc bổ nữa.” Nam Vũ vẻ mặt cười nhạo nhìn Lam Tử Tương nói.

“Bích Châu?!” Lam Tử Tương thất thanh kêu lên, Bích Châu loại dược này hắn có nghe qua, hơn nữa nghe đồn trong thiên hạ người có thể phối chế nó không vượt qua năm người, Nam Vũnày so với mình còn nhỏ hơn một tuổi,cư nhiên biết phối chế Bích Châu ? !

“Nga ? Xem ra ngươi là có biết loại dược này a, ta sẽ không cần lãng phí lời lẽ giải thích với ngươi. Về sau từng tháng đến chỗ ta lấy dược, nhớ kỹ, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem chuyện Hiền vương phân phó giải quyết thỏa đáng. Nếu không, ngươi tự biết hậu quả.” Nam Vũ đối Lam Tử Tươngđang thất hồn lạc phách tươi sáng cười, xoay người rời đi.

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh......” Lam Tử Tương ngã ngồi trên mặt đất vô ý thức nói, xong rồi, hắn ăn Bích Châu, cả đời này đều không thoát khỏi khống chế của Hiền vương......

------------------

“Ngươi vì cái gì vừa muốn đi xem Hà Tịch? Không phải đã nói hắn rất tốt sao?” Phượng Thần Anh buồn bực ghé vào trên bàn, nhìn Đường Phi tùy ý buộc lại phát kếtnói.

“Ta đáp ứng hắn cách một ngày phải đi xem hắn, không phải đã giải thích với ngươi rất nhiều lần sao, như thế nào còn luôn hỏi không ngừng?” Đường Phi có chút bất mãn liếc Phượng Thần Anh một cái: “Có biết hay không như vậy thực phiền phức?”

“Phiền? Ngươi cư nhiên chê ta phiền?!” Phượng Thần Anh từ trên ghế nhảy dựng lên, thở phì phì nhìn Đường Phi.

“Không phải sao?” Đường Phi cũng có chút buồn bực hỏi lại: “Ngươi cũng không thể trưởng thành hơn một chút? Ta chỉ đi gặp một bằng hữu mà thôi, ngươi vì cái gì mỗi lần đều phải lải nhải suốt cả ngày? Thời điểm ngươi ra ngoài có hỏi qua ngươi cái gì sao?”

“Ngươi!” Phượng Thần Anh chán nản: “Bằng hữu? Tâm tử của Hà Tịch kia đối với ngươi,đại gia trong lòng biết rõ ràng! Còn có ngươi không hỏi ta đi làm sao, hoàn toàn là vì ngươi căn bản không để ý đến ta!”

“Đủ !” Đường Phi đau đầu xoa xoa mi tâm, thanh âm cũng trầm xuống: “Ta không muốn cùng ngươi tranh cãi, thời gian sắp đến ta phải đi. Trong khoảng thời gian này ngươi bình tĩnh một chút, ngẫm lại bản thân có phải hay không rất phiền phức!”

“Ngươi hôm nay có phải nhất định đi gặp Hà Tịch không? Hảo, nếu ngươi đi gặp hắn, ta đêm nay liền đếnLãm Nguyệt Lâu tầm hoa vấn liễu không trở lại!” Phượng Thần Anh lửa giận cũng thật sự bốc lên, chết cũng muốn cùng Đường Phi cứng rắn một lần!

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh một hồi lâu, mới gợi lên khóe miệng châm biếm: “Ngây thơ.” Nói xong cũng không quay đầu lại bước đi.

Phượng Thần Anh nghẹn một ngụm bực mình ở trong lòng, phun không được nuốt không xong, chân chân khó chịu tới cực điểm! Từ lúc hắn cùng Đường Phi chân chính bắt đầu suốt mười ngày qua, liền ngày ngày đều tranh cãi không cừng, cùng cái loại điềm mật sinh hoạt mà hắn thiết tưởng kém khá xa, không, là kém cách xa vạn dặm! Tuy rằng mỗi lần đều là Phượng Thần Anh bại trận, xuống nước cấp Đường Phi giải thích. Nhưng lúc này đây, hắn sẽ không tái đối Đường Phi thỏa hiệp! Dựa vào cái gì hắn phải xem sắc mặt một nam sủng sống qua, nếu không cấp Đường Phi một chút lễ độ, hắn thật đúng là nghĩ Phượng Thần Anh sợ hắn!

Mặc Trúc hầu ở một bên nhàm chán ngoáy ngoáy lỗ tai, thầm nghĩ lão gia cũng không ngẫm lại công tử là tính tìnhgì, cũng không phải mấy vị này nọ ở hai viện kia, dịu ngoan,người xinh đẹp khả ái, nhãn lực so với hắn làm tiểu tư bên người còn muốn lợi hại hơn! Nhưng còn công tử? Chưa bao giờ xem sắc mặt lão gia,thậm chí còn thường thường cấp sắc mặt để lão gia xem! Thái độ cực kỳ kiêu ngạo, làm việc cực kì ương ngạnh, tính cách lại bừa bãi, làm người không tốt lãnh tình, thường thường vừa nói nói liền đem ngườidọa đến chết khiếp, hừ hừ, hắn, Mặc Trúc bất quá chỉ âm thầm quan sát vài ngày liền đem bản tính vị công tử này hiểu thấu! Mà lão gia bình thường khôn khéo hơn người như thế nào lâu như vậy còn không thấy rõ chân diện mục của công tử? Còn thường xuyên hạ mình, thật sự là càng ngày càng không giống lão gia trước đây. Bất quá nói đến loại chuyện này, hắn giống như ở nơi nào gặp qua a...... A, đúng rồi, không phải là nhà lão Trương tạp dịch phòng kia thôi, lão Trương cùng tức phụ nhi của hắn, một bộ đôi ngày ngày đều như vậy! Di? Có phải hay không có cái gì không đúng......

A ! Bộ đôi?! Mặc Trúc tựmình dọa mình đến rít một ngụm lãnh khí, này, bản thânđang miên man suy nghĩ cái gì a! Cử chỉ điên rồ, nhất định là cử chỉ điên rồ, lão gia như thế nào có khả năng đối một tiểu nam sủng động chân tâm? Giả , tất cả đều là giả!

“Mặc Trúc !” Tiếng gầm lên giận dữ làm Mặc Trúc đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình tỉnh lại. Mặc Trúc giật mình một cái, nhanh chóng đáp: “Dạ, có nô tài!”

“Chuẩn bị ngân phiếu, đếnLãm Nguyệt Lâu!” Phượng Thần Anh vung tay áo, sắc mặt âm trầm rời đi.

A? Mặc Trúc có chút trợn tròn mắt, thật sự điLãm Nguyệt Lâu? Nhưng công tử sẽ tức giận a! Ách ? Không đúng không đúng, công tử sinh khí thì thế nào, lão gia yêu ai tìm ai có liên quan gì, lão gia thế nhưng là người trêu hoa ghẹo nguyệt cũng không để phấn hoa dính đến thân,là Phượng Tê Các Các chủ a!

“Lão gia, đợi nô tài đã!” Mặc Trúc đếm gần mười tấm ngân phiếu, rất nhanh theo kịp cước bộPhượng Thần Anh.

Thời điểm Đường Phi đến thái tử phủ, Hà Tịch ăn mặc chỉnh tề đã đợi trong đại sảnh.

Đường Phi thấy hắn bộ dáng này thì sửng sốt, hỏi: “Ngươi muốn ra ngoài?”

“Ân, ở trong phủ buồn nhiều ngày, ta xem thương tích đã tốt hơn phân nửa nên nghĩ muốn ra ngoài dạo một chút.” Hà Tịch đi đến trước mặt Đường Phi mỉm cười nói.

“Nếu vậy cũng phải mặc thêm nhiều quần áo một chút, hiện tại đúng là chợt ấm nhưng có khi lạnh đột ngột, để ý cảm lạnh.” Đường Phi nói xong, liền phân phó tiểu tư trong phủ đi lấy một kiện áo choàng lại đây.

“Tuy rằng hiện tại vừa mới đầu xuân, bất quá đúng là thời điểm thưởng mai. Ta nghe điện hạ nói Tiêu Tương Cư hoa mai đều nở, rất là xinh đẹp. Đã nghĩ rủ ngươi đi xem một lần......” Hà Tịch nói xong, nhìn về phía Đường Phi trong mắt tràn đầy mong đợi.

“Thưởng mai? Ta còn chưa từng đi qua, hôm nay để ngươi dẫn đường.” Đường Phi một bộ dáng rất hứng thú,nói xong tiếp nhận áo choàng tiểu tư đưa qua.

“Thật sự?” Hà Tịch vui sướng nhìn Đường Phi: “Chúng ta đây còn có thể thuận đường nhấm nháp một chút đồ ăn, còn có trà hoa mai cũng không tệ......“

“Hảo, ngươi muốn đi chỗ nào ta đều cùng ngươi.” Đường Phi một bên triển khai áo choàng giúp Hà Tịch phủ thêm, một bên ôn nhu nói. Về phần tiểu tư kia dùng vẻ mặt ái muội tươi cười nhìn bọn họ, Đường Phi làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy.

Hai má nhiễm một tầng sắc hồng, Hà Tịch có chút ngượng ngùng nắm chặt áo choàng, nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Đợi Đường Phi Hà Tịch dắt tay rời khỏi thái tử phủ, Tần Nghịcùng Thuần Vu Quyết mới từ chỗ tối đi ra.

“Đi theo hai người bọn họ.” Tần Nghị bỗng nhiên nói.

“Dạ!” Chỉ có Tần Nghịcùng Thuần Vu Quyết ở đại sảnh, lại bỗng dưng xuất hiện thanh âmngười thứ ba, một đạo bóng đen chợt lóe rồi biến mất. Tần Nghị đúng là phái ám vệ đi theo hành tung hai người!

Thuần Vu Quyết giương mắt nhìn nhìn Tần Nghị, nói: “Ngươi không tin tưởng Hà Tịch, hay là không tin Đường Phi.”

“Hừ,” Tần Nghị nhìn Thuần Vu Quyết ôn như cười, nói: “Cả hai ta đều không tin.”

“Nói rõ ràng.” Thuần Vu Quyết nghiêm mặt lạnh lùng nói, hắn chán ghét nhất chính là đoán.

“Tiểu Quyết, từ đêm đó chúng ta trúng bẫy của Phượng Thần Anh cùng Ngũ đệ, trừ ngươi ra, ta thấy cũng không tin tưởng bất luận một người nào trong phủ.” Tần Nghị thản nhiên nói: “Thái tử phủ có nội gián, hơn nữa nội giánnày không chỉ ở ta bên người một đoạn thời gian, mà còn nằm trong vòng tín nhiệm của ta.”

“Ngươi hoài nghi Hà Tịch?” Thuần Vu Quyết không thể tin được nhìn Tần Nghị: “Ngươi đã quên đêm đó Hà Tịch thiếu chút nữa sẽ chết?!”

“Ta không phải không tin hắn, mà là trừ ngươi ra, ta không dám tái tin tưởng bất luận kẻ nào.” Tần Nghị mệt mỏi thở dài: “Hành động của phụ hoàng ta càng ngày càng xem không rõ, càng đoán không được hắn suy nghĩ cái gì, ta thậm chí ngay cả phụ hoàng cũng không dám tin, huống chi là Hà Tịch? Biết kế hoạch đêm đó của chúng ta không vượt quá năm ngươi, trừ ngươi và ta, ba người kia không thể không phòng.”

Hiện tại thế cục liền như bị một tầng sương mùthật dày bao phủ, cái gì cũng không thấy rõ, không biết người nào là địch nhân, người nào là bằng hữu, một chút không cẩn thận sẽ bị người ta an bài cạm bẫy mà bước vào! Hắn cũng chỉ có thể chậm rãi sờ soạng, thật cẩn thận bước đi, không thể tiếp tục giống như lần trước, bịthua thất bại thảm hại!

“Ta giúp ngươi tìm ra nội gián.” Thuần Vu Quyết nhìn Tần Nghị nghiêm túc nói.

Tần Nghị ngạc nhiên, nhìn Thuần Vu Quyết nở nụ cười, nói: “Hảo, giao cho ngươi.”

“Ngươi không sợ ta mới là nội giánkia sao?” Thuần Vu Quyết nhíu mày hỏi, Tần Nghịcứ như vậy thật sự tin tưởng hắn?

“Ta đương nhiên không sợ, đối với ngươi, ta vẫnrất tin tưởng.” Tần Nghị nhịn không được nâng tay nhéo nhéo khuôn mặt trắng noãn của Thuần Vu Quyết.

Thuần Vu Quyết không có trả lời, chỉ là nhìn Tần Nghị thản nhiên cười. Đây là Thuần Vu Quyết lần đầu tiên đối hắn cười, chân chính phát ra từ nội tâm. Tươi cười kia tựa như một đóa anh đào thanh nhã, đạm như nước, lại có thể mị hoặc tâmTần Nghị.

------------------

## 48. Chương 48: Tiêu Tương Cư

Thời tiết đầu xuân vẫn chưa ấm áp, cho dù là đắm chìm trong ánh nắng, vẫn có thể cảm giác được trong gió thường xuyên mang theo nhè nhẹ hàn ý. Bên bờ dương liễu vừa mới nở, cành liễu vàng nhạt ở trong gió mềm mại lay động. Ngoại ô mặt cỏ sớm đã không cònvẻ khô héo của mùa đông, những chồi xanh mới mọc từ mặt đất đâm lên, thoạt nhìn vừa mềm mại lại nhẹ nhàng.

Đường Phi một tay chắp ở sau người, một tay nắm cả vai Hà Tịch đem hắn bảo hộ trong ngực, tránh cho hắn bị đám người chật chội va chạm. Hà Tịch thương thế còn chưa hoàn toàn hảo, Đường Phi lẽ ra không nên đáp ứng hắn hôm nay đi ra dạo một chút, chỉ là nhìn bộ dáng khát vọng của hắn lại mềm lòng, đành phải tận lực che chở hắn, chậm rãi ở đường cái náo nhiệt Miên Cẩmbước đi.

“Có mệt hay không?” Đường Phi nghiêng đầu nhẹ giọng hỏi Hà Tịch, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng. Hà Tịch trước khi bị thương đã thuộc loại hình gầy yếu, nay chịu phải vết thương trí mạng cơ hồ chỉ còn da bọc xương, tay khoát lên trên vai hắn chỉ cần dùng một chút sức liền có thể đem xương cốt bóp nát, nho phục rộng thùng thình mặc ở trên người hắn càng hiển lộ phiêu dật không linh(tao nhã, thanh tao).

Hà Tịch so với Đường Phi thấp hơn nửa cái đầu, hơi hơi ngẩng lên nhìn sườn mặtĐường Phi, mỉm cười trả lời: “Không phiền lụy. Đợi chúng ta đi tới đường ở thành Đông kia, tuy rằng muốn đi đường vòng đến Tiêu Tương Cư, nhưng thành Đông có một cái đường nhỏ, hàng năm phía sau đều nở đầy hoasơn trà, cảnh sắc rất được.”

“Hảo, ngươi đi đâu ta đều cùng ngươi.”

Lời nói ôn nhu trầm thấp làm cho Hà Tịch tâm nhảy lên mấy nhịp, trên mặt tái nhợt cũng bởi vậy mà nhiễm một tầng phấn hồngthản nhiên.

“Đi thôi.”

Thành Đông mức độ an tĩnh so với buôn bán trong phố không phải chỉ chút chút, Hà Tịch nói nơi này tuy rằng người ở không phải quan to quý nhân, nhưng cũng là các đại hộnổi danh ở Miên Cẩm. Cho nên nơi này hoàn cảnh thanh nhã, chu môn đại viện tiếp giáp mọc lên.

Bỗng nhiên, Hà Tịch ở trước một cửa phủ ngừng lại, Đường Phi cũng dừng bước, nhìn Hà Tịch nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Ngươi xem.” Hà Tịch hướng phía trước chỉ chỉ. Đường Phi theo đó nhìn lại, một đại mônmàu đỏ sậm, bảng hiệu trên cửa quấn quanh một dải lụa, thấy không rõ mặt trên viết cái gì.

“Nơi này hoang phế?” Đường Phi có chút ngạc nhiên hỏi, ngôi nhà tường gạch màu xanh cao ngất, rõ ràng diện tích khá lớn, như thế nào hoang phế chứ?

“Nghe nói, trạch viện này gọi làHòe viện.” Hà Tịch nhìn đại mônphiến hồng có chút quỷ dịkia, thanh âm trầm thấp: “Mười mấy năm trước, nơi này là địa phương một tiểu thiếp của vị đại quan trong triều trụ lại, bởi vì xung quanh trồng đủ loại cây Hòe cho nên gọi kêu là Hòe viện.”

Nhưng câyHòe không phải bị gọi làcây quỷ, dễ dàng đưa tới mấy thứ không sạch sẽ gì đó sao? Một tiểu lão bà của đại quan như thế nào sẽ ở tại loại địa phương phong thuỷ không tốtnày? Đường Phi nghĩ như vậy nhưng không có hỏi, chỉ là nhìn Hà Tịch ý bảo hắn tiếp tục nói.

“Tiểu thiếp kia bộ dạng quốc sắc thiên hương, vị quan lớn rất sủng ái nàng. Điều nàyliền dẫn tới chính thất phu nhânvị đại quan ghen ghét cùng bất mãn, đợi khi tin tức vị tiểu thiếp đó mang thai truyền ra ngoài, chính thất phu nhânkia bắt đầu động sát khí. Có một ngày quan lớn phụng chỉ rời kinh, thị sát thuế thu nhập các nơi, vị chính thất phu nhân liền động thủ. Nàng mua được một người sơn tặc đi cướp sạch Hòe viện, muốn bọn họ đem chủ tớ Hòe việntổng cộng ba mươi ba người toàn bộ giết sạch. Vị tiểu thiếp chết thảm ở dưới đao sơn tặc, khi quan lớn thu được tin tức gấp gáp trở về thì vị tiểu thiếp đó đã hạ táng được nửa tháng. Ngay trong ngày vị quan lớn trở về, chính thất phu nhân bỗng nhiên thất khiếu đổ máu, bất đắc kỳ tử mà chết, chết ở trước mặtquan lớn. Ai cũng không ra được nguyên nhân nàng bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, hạ nhânbiết chút tin tức đều nói đây là Quỷ Hồn của tiểu thiếp báo lại thù.”

Đường Phi nhìn Hà Tịch, không rõ lắm hắn nói chuyện này là dụng ý gì.

“Cây Hòe còn có một cái tên khác gọi là cây quỷ,ngươi có biết đi?” Hà Tịch trầm giọng hỏi, Đường Phi gật gật đầu.“Nơi này nhà cửa thuần âm,lại trồng nhiều cây Hòe chiêu dụ ma quỷ, hơn nữa chủ nhân nơi đây chết thảm, cho nên tòa nhà này là quỷ ốc tối nổi danh của thành Miên Cẩm, cũng có khi gọi làQuỷ viện. Mỗi khitrời tối, trong viện liền đến quỷ ảnh lắc lư, tiếng quỷ kêu thê lương nổi lên bốn phía, nghe nói sau khi đi vào sẽ không thể trở ra được. Ngày hôm sau, thi thể bọn họ sẽ bị vứt bỏ ở trước đại môn, hơn nữa đều bị mổ bụng phá bụng --” Nói xong, Hà Tịch quay đầu đối Đường Phi quỷ dị cười, sắc mặt tái nhợt lộ vẻ sầu thảm, nhìn rất âm trầmnhư thế, cho dù là ở ban ngày ban mặt.

“Hà Tịch......” Đường Phi dở khóc dở cười nhìn hắn: “Ta không sợ quỷ.” Nói xong lại nhịn không được vỗ vỗ đầu của hắn nói: “Ta chưa bao giờ biết ngươi còn như vậy, có một mặt nghịch ngợm như hài tử......” Lại còn nói chuyện ma quỷ hù dọa hắn, bây giờ vẫn còn là ban ngày mà!

“A,” Hà Tịch có chút cười khẽ cười, nói: “Ta đã lâu không nói tới cố sự này, từ trước ta chỉ thường thường kể chuyện đó đi hù dọa đám tiểu hài tửphụ cận. Bởi vì ta từng ở trong này trụ qua, cho nên hài tử mỗi lần nhìn thấy ta đều giống như nhìn thấy quỷ, kêu to chạy đi, ngẫm lại thật buồn cười.”

“Ngươi trước kia trụ qua nơi này?” Đường Phi kinh ngạc nhìn Hà Tịch hỏi, hắn trước kia như thế nào lại ở đây?

Hà Tịch sửng sốt, hắn bất tri bất giác suýt đem sự tình trước kia nói ra...... Hà Tịch đối Đường Phi cười nhẹ, đã không còn cười khẽvừa rồi, trong mắt sóng gợn nhạt nhẽo.“Không có gì, lúc còn rất nhỏ ở trong này trụ qua một trận, khi đó nơi này đã hoang phế hai năm, ta ngày ngày ở đây cũng chưa thấy quỷ quáigì, truyền thuyết đều là gạt người. Bất quá bên trong đích thật là có rất nhiều cây Hòe.” Khi đó cha mẹ huynh đệ hắn,tất cả đều bị ôn dịch mà chết, hắn bị người trong thôn cho là tai họa nên đuổi ra ngoài, một cô nhi không nhà để về có thể đi địa phương nào? Khi đó còn nhỏ căn bản không hiểu cái gì gọi là sợ hãi, thầm nghĩ tìm một chỗ có mái che đầu là đủ, hắn liền bỏ chạy vào tòa nhà ma quái này. Sau đó ban ngày ra ngoài làm hành khất, buổi tối trở về đây ngủ, có thể là khi đó hắn từng đem đồ đạc này nọ phân ra một chút, đến bái tế tiểu thiếp chết thảm kia đi?Trừ bỏ một tháng đầu vẫn hay nằm ác mộng, sau đó thấy cũng bình an vô sự. Thẳng đến khi gặp được chủ nhân, liền đi theo hắn rời khỏiMiên Cẩm.

Đường Phi biết Hà Tịch nói thoải mái, nhưng thống khổ cùng sợ hãi trong đó chỉ có tự mình biết. Không khỏi nhớ tới bản thân mới trước đây, cái loại cảm giác như sống trong Địa Ngục này, cho dù hắn ly khai khỏi cái gọi là “nhà” kia, cũng thường thường bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn chỉ không nghĩ tới Hà Tịch luôn luôn nhìn như cao ngạo,trước kia cũng từng chịu khổ, hắn vẫn tưởng Hà Tịch xuất thân là một thế gia công tử.

“Chúng ta đi thôi.” Đường Phi cũng không sợ đại trạch ma quái trước mắt này, chỉ sợ Hà Tịch nhớ tới sự tình trước kia sẽ khổ sở.

“Ngươi sợ ta khổ sở?” Hà Tịch oai đầu hỏi, Đường Phi sửng sốt, còn chưa trả lời chợt nghe gặp Hà Tịch nói tiếp: “Kỳ thật từ sau khi rời đi nơi này, ta sẽ không lại đi hồi tưởng sự tình rối rắm trước kia. Người, thủy chung vẫn cần nhìn về phía trước. Nếu chỉ sống quanh đi quẩn lại trong một thế giới, sẽ chỉ làm chính mình thống khổ không chịu nổi.” Hà Tịch dừng một chút, trên mặt lại hiện ra một cái tươi cườibướng bỉnh, nói: “Không bằng chờ thời điểm chúng ta từ Tiêu Tương Cư trở về, tiến vào bên trong nhìn xem đi, khi đó thái dương vừa vặn hạ sơn.”

Đường Phi nhịn không được bật cười, ngữ khí sủng nịch: “Chỉ cần ngươi không sợ, ta liền cùng ngươi.”

Hai người chậm rì rì tiêu sái ra khỏi thành môn, ngẫu nhiên nhẹ giọng nói chuyện với nhau vài câu.

“A......” Đường Phi lẳng lặng dừng bước, kinh ngạc nhìn trước mắt tràn ngập hoa sơn trà, tất cả đều là cánh hoa thuần trắng sắc như bảo ngọc, hương vị thanh nhã, hoa tư yểu điệu. Đây là thiên đường trà hoa sao?

Cách ngoài thành năm mươi dặm là quan đạo, hai bên sườn cũng đã là ngoại ô, chân núi là một ngọn đồi lớn, dọc theo đường đồi uốn lượn mà lên sơn đạo, trừ bỏ cây cối cao lớn cùng hoa dại cỏ dạivừa nẩy mầm, tất cả đều trồng đầyhoa sơn trà thuần trắng sắc,một cây lại một cây, bao trùm toàn bộ sơn dã.

Lúc trước Đường Phi từng đi qua một lần triễn lãm hoa quốc tế, nhìn thấy một lão hoa nông Trung Quốc phối chế ra hoa sơn trà đủ màu sắc khác nhau, tuy rằng lúc ấy khiến toàn trường kinh diễm chính là mấy chậu Thập Bát Học Sĩ, nhưng làm cho Đường Phi hoàn toàn nhớ kỹ,thậm chí nhớ mãi không quên, lại là loại trà hoa trắng tươi như bạch ngọc đang ở trước mắt này. Mặc dù có người nói qua hoa sơn trà tuy đẹp, nhưng không được hoàn mỹ là vì không mùi gì, Đường Phi không cảm thấy vậy, trà hoa khắp núi này đều tản mát ra một chút mùi thơm ngát như có như không, thấm vào tận ruột gan, so với loại mùi nồng đậm của mẫu đơn phù dung đều tốt hơn nhiều lắm.

Hoa sơn trà thuộc tính ẩm thấp, cho nên ngọn núi này mới có khả năng sinh trưởng ra chủng loại thuần sắc trắng này đi?

Đường Phi không khỏi dựng thẳng thân thể, nhắm mắt lại thật sâu hô hấp mấy ngụm không khíthanh nhã.

Hà Tịch ngẩng đầu nhìn Đường Phi, khóe môi nhếch lên tươi cườithản nhiên.

“Nếu tới chỗ này vào lúc bình minh, cảnh sắc sẽ càng mê người. Khi đó hoa sơn trà dính đầy sương sớm, thái dương dâng lên hào quang chiếu rọi xuống đóa hoa, mỗi cánh hoa đều giống như được phủ thêm một tầng sa yhoàng sắc. Giống như là --” Hà Tịch nghiêng đầu nghĩ nghĩ nên như thế nào hình dung: “Giống như là rất nhiều rất nhiều Sơn Trà Tiên Tử ở ngươi trước mặt khởi vũ, rất đẹp rất đẹp......”

So sánh thực ngây thơ, nhưng Đường Phi lại có thể tưởng tượng ra được hình ảnh đó, hình ảnhrất đẹp rất đẹp.

“Về sau tìm một thời gian, ở trước lúc mặt trời mọc chúng ta lại đến một lần đi.” Đường Phi chậm rãi mở to mắt, khóe miệng mỉm cười nhìn Hà Tịch nói.

“Ân.” Hà Tịch nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng lại trầm trọng vô cùng. Đường Phi, chúng ta, còn có về sau sao?

Tiêu Tương Cư ở ngay tại giữa sườn núi, đó là một gian nhà nhỏ bị hoa mai một cây lại một cây vây quanh, trong gian nhà bày ra mấy chiếc kỷ trà, mấy khối bồ đoànthanh lịch. Ở mặt sau là một tòa tiểu trúc viện, đó là chỗ mà chủ nhân Tiêu Tương Cư trụ lại.

Đường Phi vốn đã bị trà hoa khắp núi rung động qua, nay nhìn thấy trong sân xuân mai vàng rực lại bị rung động thêm chút nữa, bỗng dưng nghĩ tới thời đại học từng đọc qua một bài thơ.

“Phong đệ u hương xuất, cầm khuy tố diễm lai. Minh niên như ứng luật, tiên phát Vọng Xuân đài.” Đây là đoạn sau của bài thơ đó, hắn cũng chỉ nhớ kỹ duy nhất đoạn này. Bởi vì, Trần Thầntừng đọc qua cho hắn.

(Phía trên là đoạn sau bài thơ Tảo Mai của Tề Kỷ, dịch thơ là:

Gió xa đưa hương ẩn

Chim ngắm hoa trắng ngà

Năm tới như đúng tiết

Vườn xuân sang ánh tà)

Hà Tịch đem bái thiếp đưa cho tiểu đồngđón khách, xoay người liền nhìn thấy Đường Phi đặt mình trong biển hoa vẫn còn đang xuất thần.

“Đường Phi.” Hà Tịch khinh hoán một tiếng, đi đến bên người hắn: “Suy nghĩ cái gì?”

“Không có gì, chính là rung động trước cảnh đẹp cùng tĩnh dậtnơi này, giống như thế ngoại đào nguyên trong sách hay nói tới.” Đường Phi thản nhiên trả lời.

“Đúng vậy, cho nên hàng năm ta đều tới nơi này một lần.” Hà Tịch cười nói: “Cũng may là bởi vì hàng năm đều đến, cùngchủ nhân nơi này quen thân thành tri giao, trình bái thiếp so với người khác cũng dễ dàng hơn.” Tiêu Tương Cư tuy rằng danh văn thiên hạ, nhưng có thể vào được chỗ này thưởng mai hàng năm sẽ không vượt qua mười người. Mà mười người này, dĩ nhiên là chính chủ nhânTiêu Tương Cư vừa mắt lựa chọn.

“Lão hữu, năm nay ngươi lại tới nữa.” Một đạo nam âm hùng hậu vang lên, mang theo tiếu ýkhông dễ phát hiện: “Khó có được ngươi năm nay không phải lẻ loi một mình.”

Đường Phi cùng Hà Tịch nhất tề xoay người, một nam tửrâu dài đã qua ba mươi tuổi từtrúc viện phía sau chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo thản nhiên tiếu ý, nho phục màu thâm đen bởi vì chủ nhân đón gió mà nhẹ nhàng bãi vũ.

Người tới đúng là chủ nhânTiêu Tương Cư,Tiền Bân!

“Lão hữu, đã lâu không thấy, tháng trước nhờ người đưa rượu tới cho ngươi có vừa lòng không?” Hà Tịch tiến lên, điềm đạm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Hà Tịch cùng Tiền Bân niên kỉ kém một vòng, nhưngcũng là tri giao nhiều năm.

“Cực phẩm !” Tiền Bân không chút keo kiệt giơ ngón tay cái lên khen, sau nhãn châu chuyển động nhìn về phía Đường Phi, nói: “Vị này là --”

“Hắn là bằng hữu của ta, Đường Phi.” Hà Tịch kéo tay Đường Phi qua giới thiệu, sau đó lại chỉ vào Tiền Bân nói: “Đường Phi, đây là bằng hữuta nhận thức đã gần tám năm, Tiền Bân.”

Tiền Bân(tiền không đủ)?! Tên này tục, Đường Phi vẻ mặt tò mò đánh giá vị chủ nhâncủa Tiêu Tương Cư thiên hạ chí nhã này, có thể là do hàng năm là bạn với Mai hoa, Trúc cư, Tiền Bâncó một thân băng thanh ngọc cốt, giơ tay nhấc chân đều cho người ta một cảm giác phong nhã tùy ý, mặt trắng râu dài phong độ của người trí thức nồng hậu, loại người này không phải nên là họ Công Tôn hay Mộ Dung linh tinh gì đó mới có được khí khái như vậy sao? Vị tiên sinh này lại vừa vặn tương phản chứ?

“Tiên sinh danh tự tuy rằng rất tục khí, nhưng người, lại thực phong nhã!” Đường Phi nóitrắng ra, nhìn Tiền Bânánh mắt tràn đầy thưởng thức.

“Ân?” Tiền Bân kinh nghi đánh giá Đường Phimột hồi, sau đó sang sảng cười to: “Hảo hảo hảo! Khó trách Hà Tịch mang ngươi đến chỗ ta, quả nhiên cũng là mộtdiệu nhân!” Từ trước tới nay không ai dám ở trước mặt hắn nói qua tên của hắn không tốt, ngườimuốn tới chơi nếu không phải vắt hết óc ca ngợi tên của hắn, thì chính là muốn dùng hếtmọi biện pháp tránh nhắc tới tên hắn, tóm lại những người đó trừ bỏ miệng đầy khen tặng thì là mắt tràn đầy lấy lòng, quả thực tục đến khó chịu nổi! Nhiều năm qua như vậy,dám nói danh tự của hắn rất tục, trừ bỏ Hà Tịchtám năm trước, thì chính là vị Đường Phi hiện tại này.

Tiền Bân lại nhìn về phía Hà Tịch, lại nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt cùngthân thể như gầy đi một vòng, mày thẳng mặt nhăn, nói: “Ngươi đây là bị thương? Như thế nào cho tới bây giờ cũng không chịu hảo hảo chiếu cố mình?”

Hà Tịch lè lè lưỡi, một phen kéo Đường Phiqua, nói: “Lão hữu, hôm nay ta tới là muốn cho Đường Phi thử xem thủ nghệ của ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thành kẻ gạt người a, ta thế nhưng đã đem ngươi khoa trương đến trên trời dưới đất, có một không hai đó.”

Tiền Bânmắt trắng dã liếc Hà Tịch một cái, biết hắn là cố ý dùng Đường Phi lấy cớ từ chối trả lời, cũng không vạch trần hắn, nói: “Hảo, hôm nay lão ca ta liền bộc lộ tài năng cho các ngươi!” Tiền Bân triệt khởi ống tay áo, vỗ đầu tiểu đồng bên người nói: “Đi, đem dụng cụ pha trà bày ra đây.” Tiểu đồng lên tiếng trả lời rời đi.

“Lão hữu, hôm nay ngươi pha trà, ta nấu nướng!” Dứt lời, liền nhanh hướng trúc viện đi đến.

“Vị Tiền tiên sinh này còn có thể nấu nướng?” Đường Phi ngạc nhiên hỏi, ngược lại thay đổi tiếp một loại ngữ khí nói: “Còn có, ngươi khi nào thì theo ta đề cập qua hắn?”

“Hiện tại không phải đã nói sao?” Hà Tịch giảo hoạt cười, còn nói: “Chuyện hắn làm đồ ăn vừa nói, chỉ có thể coi như miễn cưỡng nuốt vào được. Bất quá tay nghềlàm điểm tâm của hắn, là nhất tuyệt.” Hà Tịch vẻ mặt hồi vị nói, quay đầu nhìn Đường Phi, lại thay đổi một bộ dáng lấy lòng: “Bất quá hắn đã nhiều năm không tự mình động tay, hôm nay hắn nhưng là xem mặt mũi của ngươi, ta chỉ là hưởng ké vinh quang của ngươi.”

Đường Phi dở khóc dở cười lắc đầu, hôm nay Hà Tịch giống như đặc biệt thích nháo.“Hà Tịch, kỳ thật hôm nay mới là chân chính ngươi đi?” Thích cười, tính khí trẻ con.

Hà Tịch tựa hồ cũng nhận thấy được chính mình hôm nay giống như đặc biệt muốn nháo Đường Phi, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, may mắn vừa lúc tiểu đồng kia mang bàn trà cụ vào Tiêu Tương Cư, liền nhanh chóng dắt Đường Phi đi vào.

Tiểu đồng đem trà cụ đặt ở ngay chính giữa chiếc kỷ trà, dọn dẹp xung quanh xong liền cung kính lui xuống.

Hà Tịch đưa lưng về phía đông nam ngồi xuống, Đường Phi thực tự nhiên ngồi ở phía bên phải hắn.

“Ngươi xem qua ta phao trà, nhưng hẳnchưa thấy qua ta pha trà đi?” Hà Tịch đem toàn bộ trà cụ rườm rà xết tốt theo thứ tự, một bên hỏi Đường Phi.

“Cái này có phân biệt?” Đường Phi khó hiểu nhìn Hà Tịch hỏi.

Hà Tịch mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Đường Phi, trong mắt nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, cười nói: “Đương nhiên là có khác biệt, phao trà là đun nóng nước trực tiếp thả lá trà, còn pha trà lại là một trình tự làm việcrườm rà, phải chú ý toàn bộ quy trình.” Đường Phi thân phận chân thật là đại thiếu gia của Phương gia tiêu cục ở Miên Cẩm, Phương Lâm. Hà Tịch vẫn biết chuyện này, chỉ là Phương Lâmgiống như thích người khác gọi hắn là Đường Phi,nên mới không cố ý đi hỏi nguyên nhântrong đó. Phương Lâm tuy rằng là tiêu cục đại thiếu gia, lại giỏi văn nổi tiếng, mười lăm tuổi liền thi đậu công danh. Dân chúng bình thường tự nhiên sẽ không biết phân biệt cái gì phao trà, cái gì pha trà, nhưng lấy thân phận thế gia của Phương Lâmkhông có khả năng không biết. Trong lòng nghi vấn sâuthêm, nhưng Hà Tịch chỉ có thể âm thầm chôn ở trong lòng. Hắn tin tưởng Đường Phi sẽ không lừa gạt hắn bất luận sự tình gì, có lẽ vấn đề này một ngày nào đó ysẽ nói cho hắn đi? Chỉ là, không biết bản thân còn có thể hay không đợi đến ngày đó......

Hà Tịch thu liễm tâm thần, bắt đầu pha trà.

“Yếu điểm đầu tiên là đốt cháy một cục than nhỏ, sau đem bánh trà đặt ở mặt trên than để quay, đợi tới khi bánh trà đạt độ khô vừa phải thì lấy ra. Bước này kêu là chích trà.” Hà Tịch cầm lấy một cặp bánh trà đã được sấy khô từ trước ra, đặt ở trên một cái đĩa nhỏ, sau đó giã nhỏ.“Tiếp theo chính là chọnnước, bước này là quan trọng nhất, nước pha trà phải lấy loại tốt nhất từ dòng suối trong núi chảy ra. Nước ở đây đều là từ trên núi dẫn xuống dưới, cho nên là tốt nhất.” Cầm lấy một cái thìa bằng gỗ đặt trong nồi đất ở một bên,múc nước từ trong một cái xô nhỏ, đổ vào bình đun, sau đó đặt vào trong than.

Đường Phi ngồi ngay ngắn, ngưng thần nhìn nhất cử nhất động củaHà Tịch. Sương khói từ trong lò than toát ra quanh quẩn quanh thân Hà Tịch, mông mông lung lung làm cho Hà Tịch thoạt nhìn không giống thực tế, nhưng cũng có một loại cảm giác thần tiên.

“Lúc này phải đem lửa trên thanthiêu vượng hơn, sau đó chọn ra những bột trà ngon nhất thả vào trong nước đợi đun sôi.” Hà Tịch động tác thuần thục, một bên làm một bên cấp Đường Phi giải thích: “Đến lúc này sẽ im lặng đợi.”

“Chờ cái gì?” Đường Phi không tự giác hỏi, Hà Tịch chợt đình chỉ động tác làm cho hắn hơi hơi có chút mất mát, tựa như đang xem một bộ phim điện ảnhphấn khích, lại ở thời điểm tối mấu chốt bị đứng hình, cái loại cảm giác này thực muốn lấy mạng người.

Hà Tịch chỉ cười không nói, đợi một hồi, bên trong bình đun truyền ra một trận âm thanh lách tách rất nhỏ, Hà Tịch mở nắp ra, đợi từng trận sương trắng bay hết, sau mới bảo Đường Phi nhìn vào xem.

Đường Phi nhìn lại, kỳ quái nói: “Như thế nào có hoa?”

“Cái này gọi là mạt bột, là bộ phậntinh hoa củatrà.” Hà Tịch giải thích, một bên cầm lấy muỗng nhỏ đem mạt bột nổi lên vớt ra, đặt ở bên trong thục vu (thường dùng đất sét tím hoặc đất sét tím chế thành, hay dùng để đựng nước sôi).

“Không phải nói là tinh hoa sao? Vì cái gì đem nó vớtra?” Đường Phi khó hiểu hỏi.

“Tinh hoa nếu nấu tiếp sẽ mất đi nguyên bản sắc vị.” Hà Tịch vừa nói một bên dùng cây quạt quạt lớn làm tăng lửa trong lò than, đợi nước trà trong bình đun hoàn toàn dung hợp, sóng nước nổi lên, Hà Tịch mới dừng tay lại, dùng lửa nhỏ chậm rãi nấu.

Lúc này, đã qua đi non nửa canh giờ. Tiền Bâncùng tiểu đồng bưng một khay đồ ăn đi tới, vừa đi vừa hấp mũi nói: “Thơm, là chân hương! Chỉ có lão hữu nấu trà mới ra được hương vị này!”

“Thời gian vừa vặn.” Hà Tịch cười nói, Tiền Bân vừa vào, hắn liền đem mấy khỏa than đá còn đang thiêu đốt dùng một cây gậy nhỏ đẩy ra, trà nấu đến đây là đủ rồi, tiếp tục nấu sẽ mất vị. Tiểu đồng lanh lợi đem khay đựng đầythực phẩm đặt ở trên một kỷ trà khác, sau đó đem mấy trà cụ ở án thượng thu hồi. Ngay sau đó một tiểu đồng khác lập tức tiến lên đem điểm tâm tinh xảo đủ màu sắc xếp ra cho tốt, liền song song lui xuống.

Hà Tịch đem ba bát trà bạch ngọc tinh xảo đồng loạt bày ra, cầm lấy muỗng trà đem nước trà đã nấu tốt đặt ở trong bát, cuối cùng rải lên một ít mạt bột, mới đưa cho Đường Phi cùngTiền Bân.

Cổ nhân mời trà có ý nghĩa đồng cam cộng khổ, điểm ấy Đường Phi vẫn hiểu. Tiếp nhận trà sau, Đường Phi nhịn không được cầm bát trà đưa lên chóp mũi thật sâu ngửi ngửi, hương thơm cam thuần, còn mùi hoa mai hỗn loạn trong không khí. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vào miệng ngọt lành, đầu lưỡi vẫn còn lưu lại hương vị, so với cống trà Tuyết Nhatừ trước đến nay hắn vẫn uống còn ngon hơn vài lần.

“Uống trà lâu như vậy, ta mới biết được trước kia đều là lãng phí lá trà.” Đường Phi buông bát trà cảm thán nói một câu.

“Ha ha ha ha! Nói rất đúng! Thật sự là chạm đến tâm khảm của lão ca!” Tiền Bân sang sảng cười to: “Ta đã nói nếu Hà lão đệ tương lai lạc phách, đi bán trà cũng có thể dương danh thiên hạ.”

“Ha ha,” Hà Tịch lắc đầu cười khẽ: “Là lão hữu ngươi quá mức tán thưởng, tay nghề này cũng chỉ có thể ở trước mặt các ngươi bêu xấu, ở bên ngoài không thể ra tay.”

“Lại khiêm tốn không phải sao?” Tiền Bânuống một miệng trà, có chút trách cứ nhìn Hà Tịch: “Ta đã sớm nói với ngươi đừng tiếp tục giao du với kẻ xấu, đến nơi này của ta làm một trà khách nhàn tản tiêu diêu tự tại?”

Hà Tịch tươi cười trong nháy mắt đọng lại, lập tức làm bộ như không có việc gì nói: “Ngươi lại tới nữa, ta không phải nói qua với ngươi, ta đặt mình trong vòng đó, chỉ là vì báo ân......” Nói đến này, Hà Tịch mất tự nhiên nhìn về phía Đường Phi, Đường Phi vừa vặn cũng nhìn hắn.

Đường Phi đối hắn cười cười, nói: “Là thái tử?” Cho nên Hà Tịch mới có thể đối hắn nói, hắn đã sớm không thể rời đi.

“Hừ, bất quá chỉ là một thái tử so với người khác nhiều hơn một trái timThất Khiếu Linh Lung(điển tích lấy từ chuyện của Tỉ Can trong thời nhà Thương của Trụ vương, ý chỉ người chính trực can trường), thưởng thức tài hoa của ngươi,chiêu dụ ngươi vì thái tử phụ tá, này tính là ân tình gì?” Tiền Bân vẻ mặt không dám gật bừa.

“Ơn tri ngộ, cũng là ân.” Hà Tịch không thèm để ý nói: “Huống chi khi đó là tiểu đệ lạc phách, nếu không nhờ điện hạ thu lưu, tiểu đệ ta hôm nay cũng không có khả năng mở ra khát vọng.”

“Được rồi được rồi.” Tiền Bân không kiên nhẫn phất tay đánh gãy hắn, chuyển đề tài nói: “Năm nay làm gì? Vẫn là quyết định không quay về nhìn xem?”

Hà Tịch sửng sốt, tay cầm bát trà khẽ run, nước trà trong chén trànra một chút.

Đường Phi nhìn về phía Hà Tịch, sau đó thân thủ vỗ nhẹ nhẹ, chụp tay hắn nói: “Hà Tịch, không có việc gì chứ?”

“Không có việc gì.” Hà Tịch hơi hơi cúi đầu, thanh âm có chút nặng nề: “Năm nay, hay là thôi đi......”

“Ai !” Tiền Bân thật sâu thở dài, trong giọng nói có hàm chứa nỗi đau của một đại ca đối với đệ đệ: “Ta chỉ biết, nếu không phải, ngươi cũng sẽ không đưa lưng về phía đông nam mà ngồi.”

Đường Phi nhíu mày, lời Tiền Bân nói là ý tứ gì? Chỗ ngồi của Hà Tịch có huyền cơ gì sao?”

Nhìn ra Đường Phi nghi hoặc, Hà Tịch cười cười, nói: “Không có gì, mặt đông nam của Tiêu Tương Cư, chính là thôn Tiên Hồ.”

Đường Phi chấn động, thôn Tiên Hồ......“Nhà của ngươi ngay tại phụ cận?”

“Đúng vậy.” Hà Tịch mặt mang mỉm cười, mắt lạitràn đầy cô tịch cùng cô đơn: “Cho nên hàng năm ta đều đến đây một lần, tuy rằng không thể chân chính tới gần, nhưng thật ra có thể từ rất xa mà nhìn, như vậy cũng đủ rồi.”

“Hà Tịch.” Đường Phi vỗ nhẹ nhẹ chụp mu bàn tay Hà Tịch, động tác tràn ngập lo lắng cùng quan tâm.

“Ngươi a, quả thực chính là tự ngược.” Tiền Bân thở dài nói.

Hà Tịch đối Đường Phi cười cười, sau đó thay đổi một loại ngữ khí thoải mái: “Được rồi, bỏ qua đề tài này đi, khó có được hôm nay lão hữu tự mình xuống bếp làm điểm tâm. Đường Phi, mau nếm thử.” Nói xong Hà Tịch liền gắp cả một khối vật thể trong suốt đặt trong bátĐường Phi, nói: “Đây là hoa sơn trà cao, là điểm tâm hắn tự mình nghĩ ra, là món ăn độc bộ thiên hạ, địa phương khác đều không có được.”

“Ân.” Đường Phi thẳng lưng cắn một ngụm, hương vị thật sự tốt lắm, thanh điềm ngon miệng, mang theo mùi thơm ngátđặc biệt củahoa sơn trà. Chỉ là bởi vì vừa rồi mấy lời Hà Tịch nói, Đường Phi đã không còn tâm tình, ăn cái gì cũng không tư không vị. Thậm chí ngay cả Hà Tịch nấu trà, cũng giống như tăng hơn một phần chua xót. Tiền Bân tâm tình tựa hồ cũng không quá hảo, cái miệng nhỏ mân trà, hai mắt lại nhìn phía sauHà Tịch, ánh mắt xa xôi.

Trên đườngtrở về, Hà Tịch cũng không có hướng thôn Tiên Hồ liếc mắt một cái. Thậm chí ngay cả đại trạch ma quái vốn định thừa dịp ban đêm tiến vào cũng không có đi, Hà Tịch không nói, Đường Phi cũng không nhắc nhở.

Nhìn Hà Tịch thân ảnh gầy yếu, Đường Phi tâm lần đầu tiên có chút đau. Tần Nghị đến tột cùng đã cứu Hà Tịch cái gì? Có thể làm cho nam tử thanh nhã vốn nên lánh đời vu dã này phải trà trộn vào trong thế tục, lấy mạng báo đáp?

## 49. Chương 49: Không Cần Sao?

Khi Đường Phi trở lại Phượng Tê Các, liền nhìn thấy Ưu nhi ở trong đại sảnh chờ hắn, cũng không gặp bóng dángPhượng Thần Anh.

Ưu nhi nhìn đến Đường Phirốt cục đã trở về, vừa đi qua vừa vui sướng nói: “Công tử, ngươi rốt cục đã trở lại, Ưu nhi đợi ngươi cả đêm!”

Lo lắng rõ ràng trong mắt Ưu nhi nói cho Đường Phi biết, nhất định là đã xảy ra chuyện gì không tốt, hơn nữa nhất định liên quan đến Phượng Thần Anh.

“Làm sao vậy? Phượng Thần Anh lại làm cái gì?” Đường Phi không thèm để ý hỏi, dù sao dựa theo lệ thường dĩ vãng chính là hai người cãi nhau, sau đó Phượng Thần Anh lại phát một hồi tính tình tiểu hài tử. Cho nên hắn không đem chuyện cãi nhau hôm nay đặt ở trong lòng, không vượt qua ngày mai hắn nhất định trở về tìm mìnhgiải hòa.

“Công tử, lão gia hắn, hắn đi Lãm Nguyệt Lâu. Đến nay đã là giờ Hợi, cũng không thấy trở về.......” Ưu nhi hơi có chút bất mãn nói.

“Lãm Nguyệt Lâu?” Đường Phi sửng sốt, nghĩ nghĩ mới nhớ tới chính là thanh lâu lớn nhất Miên Cẩm. Không nghĩ hắn thật sự ngây thơnhư vậy, đi chơi thanh lâu trả thù mình.“Nga, phải, hắn sáng nay nói qua với ta.”

“Cái gì?!” Ưu nhi cả kinh kêu lên: “Công tử, ngài cứ như vậy để cho lão gia đi? Ngài không có hơi chút, hơi chút ngăn cản một tí?” Lão gia tuy rằng nói hiện tại độc sủng công tử, nhưng mà công tử cũng không nên không có tâm nhãn như vậy a!

“Ngăn cản? Vì cái gì?” Đường Phi khó hiểu nói: “Một nam tử trưởng thành đi chỗ đó vui chơi không có gì kỳ quái đi?” Huống chi Phượng Thần Anh kia là mộtHoa Phượng Hoàng (phượng hoàng trăng hoa)?

“A ?” Ưu nhi mở lớn miệng bất khả tư nghị nhìn Đường Phi, tuy rằng hắn biết Đường Phi là một nam sủngkhông giống nam sủng, nhưng thân phận của hắn đúng là vẫn còn như một nam sủng a! Như thế nào có thể, có thể khinh địch như vậy đem lão gia giao cho người khác?“Công tử, ngài sẽ không cảm thấy trong lòng không thoải mái?”

Không thoải mái? Đường Phi chọn nhíu mày, đúng rồi, nơi này là cổ đại, không có áo mưa (aka bao cao su). Hơn nữa thời điểm cùngHoa Phượng Hoàngkia làm cho tới bây giờ đều là trực tiếp...... khụ khụ, lộng ở bên trong. Vạn nhất Phượng Thần Anh lạm giao quá độ, chọc một thân tạng bệnh trở về, người gặp tai ương còn không phải chính hắn sao?!

“Lãm Nguyệt Lâu đi như thế nào?” Đường Phi sắc mặt có chút âm trầm hỏi, hắn tuyệt đối tuyệt đối không muốn bị Phượng Thần Anh liên lụy !

“Công tử!” Ưu nhi một trận kinh hỉ: “Ưu nhi mang ngài đi.”

Lãm Nguyệt Lâu.

Lãm Nguyệt Lâu là thanh lâu lớn nhất Miên Cẩm, tổng cộng có ba tầng, một tầng dưới là đại sảnh, tầng hai đều là một dãyphòng. Mỗi tầng trang trí đều tráng lệ, bốn vách tường họa đầy các loại đông cung đồdâm dật, ở trên vách đá nến đỏ chiếu xuống càng dâm đãng không chịu nổi. Dưới ánhđèn lồng đỏ thẫmtreo trên cao, một đám người cả nam lẫn nữ đang uống rượu dâm nhạc,quần áo tán loạn tiếng cười không ngừng, tà âm kia một khúc lại một khúc đàn tấu hát vang.

Phượng Thần Anh dựa vào ở trên lan can lầu hai, tay phải ôm một thiếu niênâm nhu xinh đẹp, một đôi mắt phượngtà mị đang nhìn vũ nương khiêu diễm Tây Vực ở dưới lầu múa.

Thiếu niên kia một thân lụa mỏng xuyên thấu đỏ rực, một đầu tóc đen tùy ý búi lại ở sau đầu, mềm mại không xương dựa vào trong lòngPhượng Thần Anh, một tay cầm bầu rượu một tay nhấc chén rượu, biểu tình mị hoặc cấp Phượng Thần Anh uy rượu.

“Phượng gia, tối nay ở lại chỗ Đường Nhi được không?” Thiếu niên tên là Đường Nhikiễng mũi chân để sát vào bên môi Phượng Thần Anh nói, môi đỏ mọng dụ hoặc, thổ khí như lan.

Phượng Thần Anh ánh mắt vi ám, một phen siết chặt mềm mại eo thon nhỏ của Đường Nhi, vươn lưỡi liếm liếm khóe môiĐường Nhi, trầm giọng nói: “Nếu vậy, ta muốn nhìn khỏa ‘đường’ như ngươi này, có bao nhiêu ngọt ......”

Đường Nhi dặn dò một tiếng, theo sau liền cười duyên hôn lên môi Phượng Thần Anh.

Mặc Trúc vẫn hầu hạ ở cách đó không xa,bĩu môi xoay quá, trăm ngàn nhàm chán nhìn đèn lồng dưới lâu. Phượng Thần Anh sáng nay ra cửa liền nói muốn đếnLãm Nguyệt Lâu, trên thực tế vẫn là đi Phương Hoa Lâu uống một ngày rượubuồn. Chỉ mới một khắc trước (~ 15 phút), bọn họ mới tớiLãm Nguyệt Lâu.

Khi Mặc Trúc đếm đượcđèn lồng thứ năm mười lăm, thiếu niên kêu Đường Nhikia quần áo đã muốn tán loạn, lộ ra nửa bên vai, sắc mặt ửng hồng ghé vào trước ngực Phượng Thần Anh thở hồng hộc, hai chân run lên như nhũn ra.

Hừ, Mặc Trúc âm thầm khinh thường thiếu niênĐường Nhi kia, cũng không phải nữ nhâncòn so với nữ nhân yêu diễm hơn, nhìn xem thắt lưngkìa, giống nhưdễ dàng bị vặn gãy! Nam nhângiống yêu tinh như ngươi,làm thế nào so với công tử của chúng ta a, dáng người thon dài cao ngất, dung mạo anh tuấn cương nghị, thanh âm trầm thấp mị hoặc, một đôi mắt ưng xinh đẹp sắc bén vô cùng. Không mềm mại không nữ tính không yêu không mị, nam nhânnhư vậy mới là nam nhânchân chính thôi!

Bất tri bất giác, Mặc Trúctừng thực chán ghét Đường Phikiêu ngạo, nay lại đứng cùng trận tuyến với Đường Phi...... Đang lúc Mặc Trúc ngồi ở một bên phế, một bên mắt trợn trắng, khóe mắt không cẩn thận đảo đến một thân ảnh dưới lầu, cằm thiếu chút nữa rơi xuống trên mặt đất!

“Công, công tử?” Mặc Trúc nhanh chóng đem nửa người trên đều dựa vào lan can, dùng sức xoa xoa ánh mắt hy vọng nhìn rõ ràng một chút.

Theo từng bước một tiến vào Lãm Nguyệt Lâu, Đường Phi mặt mày đang bình thường bắt đầu ngửi thấy mùi rượu hương khí thực phẩm hỗn tạp, cùng với chút hương thơm nồng nặc.

Cau mày nghẹn hô hấp, Đường Phi mới đi vàoLãm Nguyệt Lâu, đã bị một tú bà nhiệt tình như lửa giữ chặt, liều mạng ăn đậu hủ của hắn,đồng thời còn không quên cực lực đẩy mạnh tiêu thụ kỹ nữ cùng tiểu quanđầu bài của lâu.

Nếu không Ưu nhi phải lại đây giải vây, Đường Phi khả năng sẽ nhịn không được động thủ đánh nữ nhân!

Có thể là Đường Phi sắc mặt âm trầm quá mức khủng bố, cũng có thể là Đường Phi ánh mắt lãnh liệt quá mức sắc bén, tú bà trong lúc nhất thời cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, quy củ đi theo phía sauĐường Phi, giới thiệu trong lâu vị cô nương đó thiện vũ, vị tiểu quan kia thiện cầm.

Đường Phi một câu cũng chưa nghe, huân hương nồng đậm ở đây làm cho hắn đau đầu, âm nhạc hỗn độn không chịu nổi làm cho hắn tâm phiền ý loạn, đám nam nữ quần áo không chỉnh tề ở hành lang nói năng tục tiễu, đùa giỡn uy rượu uy thực, càng làm cho hắn trong lòng cảm thấy từng đợt chán ghét. Không phải nói Đường Phi hắn có bao nhiêu thánh khiết, lúc trước hắn cũng thường thường đi gay bar đi tìm đối tượng tình một đêm, nhưng đều là loại quán baran tĩnh sạch sẽ, hai người hợp mắt nhau liền thượng. Tuy rằng nghe nói qua cũng có mấy loại địa phươngloạn thất bát tao, nhưng tận mắt gặp cùng nghe người khác nói, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau !

Đường Phi sắc mặt càng ngày càng kém, hai mắt lợi hại ở trên lầu hai tìm kiếm, lấy hiểu biết của hắn đối vớiHoa Phượng Hoàngkia, hắn tuyệt đối sẽ không ở một loại địa phương này ngoạn!

Quả nhiên, ánh mắt mới nhìn nửa vòng, Đường Phi liền thấy được vẻ mặt thất kinh của Mặc Trúc!

Mặc Trúc trong lòng “lộp bộp” hai tiếng, sau đó bắt đầu kinh hoàng không ngừng, khẩn trương quá độ hắn hoàn toàn đã quên thông tri Phượng Thần Anh đang ở trong góc cùng tiểu quan tán tỉnh!

“Công, công tử, thật sự, thật sự là công tử!” Mặc Trúc đầu trống rỗng, thầm nghĩ phải làm sao bây giờ, lão gia lần này bị đương trường trảo bao(bắt gian tại trận) nên như thế nào giải thích a?!

Đường Phi trong khi Mặc Trúc đang bối rối không biết làm sao, cũng đã sải bước đi lên lầu hai, nhìn đến đôi cẩu -- nam nam đang ôm nhau kia, phía trước đã nghĩ sẽ không bận tâm nay lại biến mất sạch sẽ không còn sót lại chút gì, cũng đã quên lần này đến mục đích chỉ là muốn cảnh cáo Phượng Thần Anh bản thân đọa lạc là tốt rồi, không cần tái thượng hắn.

Đường Phi chỉ cảm thấy ngọn lửa trong lòng ngùn ngụt ứa ra, ánh mắt trừng bọn họ cơ hồ muốn toát ra lửa!

Mặc Trúc mồ hôi lạnh tuôn trào, nhìn Đường Phi gian nan nuốt nước miếng một cái, lắp bắp nói: “Công, công tử, ngài, ngài hãy nghe ta nói......”

Ưu nhi đứng ở phía sauĐường Phi, cũng có chút sợ hãi nhìn Đường Phi. Công tử giống như thật sự thực sinh khí, chính mình mang công tử tới có sai hay không?

Bên kia Phượng Thần Anh cơ hồ cảm nhận được một ánh mắt mang theo lửa giận nhìn chăm chú, giương mắt nhìn lên, mắt phượng bỗng dưng trừng lớn -- Đường, Đường Phi ? !

Theo bản năng một phen đẩy ra Đường Nhicòn ở trong lònghắn, mới vừa rồi nhận thấy được bản thân trong nháy mắt kích động, Phượng Thần Anh nhanh chóngthu liễm tâm thần, ôm cánh tay nhìn Đường Phi, khóe miệng gợi lên một độ congtà khí, nói: “Như thế nào, Đường công tử bồi xong giai nhân cảm thấy còn chưa đủ, cũng tới chỗ này mua vui?” Trong lòng kì thực đối với lửa giận rõ ràng của Đường Phi cảm thấy cao hứng, rốt cục không thể thờ ơ sao?

Đường Phi âm thầm điều chỉnh tâm tình của mình, áp chế nộ hỏa mạc danh kỳ diệu trong lòng, hắn biết nếu ở trong này nổi giận, sẽ bị đối phương chê cười thừa dịp chọc ghẹo, kẻ mất mặt lại là mình.

Đường Phi cũng học bộ dáng Phượng Thần Anh dựa vào lan can ôm cánh tay, khóe miệng giương lên một độ conglạnh lùng, nói: “Như thế nào, chỉ cho phép Hoa Phượng Hoàngngươi tới chỗ này tầm hoan mua vui,mà không cho ta đến?”

Phượng Thần Anh mắt phượng híp lại, Hoa Phượng Hoàng? Ái xưng (xưng hô thân mật) này thật đúng là......“Lãm Nguyệt Lâu mở đại môn để buôn bán, như thế nào lại khác nhau đối đãi? Đường công tử tuấn tú lịch sự, ta xem mỹ nhântrong lâu đều muốn tranh giành chứ.” Tỷ như vừa rồi Đường Nhicòn ỷ ôi ở trong lònghắn, từ khi Đường Phi xuất hiện đến bây giờ, ánh mắt chưa từng ở trên người hắn di động qua! Phát hiện này làm cho Phượng Thần Anh trong mắt hiện lên một tia sát ý, người của hắn đám người này cũng có thể mơ tưởng?!

“Đây là đương nhiên.” Đường Phi không chút nào khiêm tốn nói, sau đó vươn một ngón tay chỉ về phía tú bà đi theo kia ngoéo một cái.

Phượng Thần Anh là khách quenLãm Nguyệt Lâu, chi tiết về hắn,tú bà vẫn là biết một chút, toàn bộ Miên Cẩm tối không thể đắc tội chính là Phượng đại Các chủ! Nhưng mà công tửanh tuấn trước mắt không rõ lai lịch này, tú bà cũng không dám đắc tội, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ một chút cũng không sợ Phượng Thần Anh. Làm không tốt, vị Đường công tử này có khi so với Phượng đại Các chủ còn là một nhân vật lợi hại hơn đâu!

Tú bà không dám chậm trễ, lắc lắc mông chạy chậm tới trước mặtĐường Phi, cúi đầu khom lưng nói: “Vị đại gia này có cái gì phân phó?”

“Muốn hai tiểu quan xinh đẹp nhất, trẻ tuổi nhất, tốt nhất ở nơi này của các ngươi, đêm nay bản công tử bao bọn họ ở trong này qua đêm!” Đường Phi khóe miệng còn lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt còn khiêu khích nhìn Phượng Thần Anh: “Mặc Trúc, trả tiền.” Ưu nhi ngân lượng trên người không nhiều lắm, tới nơi này tiêu phí khẳng định không đủ, hắn tin tưởng Mặc Trúc sẽ không dám không cho.

“A ? !” Mặc Trúc sửng sốt, quay đầu nhìn xem chủ tử của mình, hắn không bất luận tỏ vẻ gì, thậm chí khóe mắt cũng chưa ở trên người mìnhnhìn một chút. Lại quay xem Đường Phi, cũng không nhìn mình! Mặc Trúc khóc không ra nước mắt, lấy ra một tấm ngân phiếu trăm lượng đưa cho tú bà. Tú bà trên mặt cười tươi như hoa, tiếp nhận ngân phiếu lập tức đi an bài.

Mặc Trúc nắm túi tiền lui lại sau mấy bước, chọn một góccó vẻ an toàn, tránh được ánh mắt sát khí lạnh lùng của Phượng Thần Anh, thời điểm hắn trả thù lao lão gia cũng không phản đối a !

Phượng Thần Anh cười lạnh một tiếng, nhìn Đường Phi nói: “Hai cái? Ngươi được không ?”

“Xuýt,” Bị hoài nghi năng lực nam tính,Đường Phi không giận phản cười, nheo mắt mắt nói: “Ta được không, ngươi không phải tối rõ ràng sao?”

Úc ! Ưu nhi, Mặc Trúc cùngĐường Nhikia nhất tề xoát xoát nhìn về phía Phượng Thần Anh, vẻ mặt khiếp sợ cùng không dám tin, nguyên lai lão gia mới là người phía dưới a?!

Phượng Thần Anh liền bị nghẹn ở ngực, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra! Đường Phi chiêu này trả thù đủ ngoan, là bất cứ ai thời điểm nghe một câu như thế đều hiểu lầm vị trí trên dưới của bọn họ! Cho dù hắn hiện tại giải thích, người khác cũng sẽ nghĩ đến hắn chỉ là muốn che dấu!

Đường Phi tươi cười tà ác, cảm giác đấu nhau không tồi, cảm giác trả đũa càng thích!

“Đường công tử, đây là Lương Ngọc cùng Thanh Loannhà chúng ta, bọn họ thế nhưng là đầu bài Lãm Nguyệt Lâu a!” Tú bà nhận đủ tiền, hiệu suất làm việc cũng thật cao, chỉ chốc lát sau liền từ trên lầu ba đi xuống, phía sau dẫn theo hai thiếu niênmười sáu mười tảy tuổi, khuôn mặt giảo hảo như nữ tử, vòng eo mảnh mai, mắt ngọc mày ngài,datrắng như tuyết, môi chu chu một chút,bộ dạng chưa nói đã cười.

Đường Phi nhíu mày, tuyệt sắc a, là loại hìnhhắn thích nhất.“Chọn bọn họ, phòng ở nơi nào?” Đường Phi tiến lên một trái một phải ôm người, hai thiếu niên thuận thế dựa vào trên vaiĐường Phi, nũng nịu hoán thanh “Công tử hảo”.

“Công tử, chúng ta đi Độ Tình gian, chỗ đó nhiềungoạn ý, đủ kích thích!”

“Đúng vậy công tử, chúng ta nhất định có thể hảo hảo hầu hạ công tử ~”

Đường Phi ôm bọn họtừ bên người Phượng Thần Anh mặt đã muốn đen đi qua, còn làm càn ở trên mặt mỗi người thưởng cho một cái hôn, cười nói: “Hảo, bản công tử chính là thích kích thích! Nếu các ngươi làm cho bản công tử vừa lòng, nhất định có thưởng !”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc đã sợ đến ngây người, nhìn hình ảnh hoàn toàn nghịch chuyển không biết nên như thế nào cho phải. Nếu lão gia động thủ, chỉ bằng hai người bọn họ có thể ngăn lại được sao?!

Cửa phòng Độ Tình gian bị Đường Phi thô lỗ một cước đá văng, ôm hai mĩ nam đưa vào, lại trở ra “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.

Ngay trong nháy mắtcửa vừa đóng, Phượng Thần Anh vẫn nhìn như thờ ơ thân hình chợt lóe, một cước liền đem phiến môn kia đá bay đi. Ngay sau đó trong phòng hai tiếng kinh hô, lại một tiếng “Phanh”, sau không có thanh âm.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc đối với kinh biến trong nháy mắt không kịp làm bất luận phản ứng nào, hai mặt nhìn nhau sau mới mạnh mẽ bừng tỉnh, nhảy vào trong phòng vừa thấy -- hai mĩ thiếu niên đã bị đánh ngất, trong phòng hai phiến cửa sổ đã không còn bóng dáng, còn lại có mỗi phần khung.

Tú bà phục hồi tinh thần lại cũng chạy tới, nhìn đến tình cảnh phòng trong liền một tiếng thét kinh hãi, sau đó mà bắt đầu hô trời gọi đất, tiến lên ôm hai thiếu niên hôn mê khóc lóc đến nhòe lớp trang điểm trên mặt. Cái gì mà “Con của ta a, nương thực xin lỗi các ngươi”, cái gì mà “Con của ta thật mệnh khổ a, gặp phải khách nhânnhư vậy”, Ưu nhi cùng Mặc Trúc bị chủ tử vứt bỏ lại, vẻ mặt đau khổ, xem ra bọn họ phải tự thu thập tàn cục......

Đường Phi bị Phượng Thần Anh ôm vào trong ngực, ở trên nóc nhà người ta bay vọt. Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, một bên sứ khinh công một bên nghiến răng nghiến lợi nói: “Kích thích? Thích kích thích có phải hay không! Ta đêm nay khiến cho ngươi cả đời không muốn nhắc tới hai chữ này nữa!”

“Xùy!” Đường Phi bị Phượng Thần Anh điên cuồng nghiêm mặt như vậy,bắt đầu có chút trắng bệch, nhưng vẫn là khiêu khích cười nói: “Ta còn nghĩ đến ngươi có chịu bao nhiêu!”

“Hừ, ta thua một trận này,đêm nay sẽ mang toàn bộ đòi lại!” Phượng Thần Anh hung hăng nói xong, lại tăng thêm tốc độ, theo phướng hướng Phượng Tê Cácbay đến.

---------------------

## 50. Chương 50: Câu Hôn

Hiền vương phủ.

Tần Nhan xem xong nội dungtrên mật tín, mạnh mẽ vo nó nắm thành một cụcném văng ra ngoài, sau đó hung hăng một quyền đập xuống bàn. Sắc mặt trầm đến có thể tích thủy, hai mắt lộ ra quang mangngoan lệ, tựa hồ muốn đem ai cắn nuốt.

Mật tín là Nam Vũ nghĩ biện pháp phái người đưa tới, mặt trên nội dung đương nhiên chuyện Đường Phi cùng Phượng Thần Anh đã xảy ra ở Lãm Nguyệt Lâu đêm nay. Tần Nhan để ý không phải việc Đường Phi lấy một thân phận nam sủng đi Lãm Nguyệt Lâuphiêu kỹ, mà là để ý hắn câu hắn nói với Phượng Thần Anhkia!

Phượng Thần Anh ở trong cảm nhận của Tần Nhan là chí cao vô thượng, là đế vương tự cao tự đại nhìn xuống vạn vật! Thậm chí ngay cả hắn, thân là long tử cũng sẽ nhịn không được đối hắn cúi đầu xưng thần! Nhưng mà, nhưng mà nam sủng đê tiện cư nhiên, cư nhiên dám đối Phượng Thần Anh bất kínhnhư vậy, cư nhiên dám như vậy mạo phạm hắn! Cho dù hắn biết Phượng Thần Anh không có khả năng lấy thân phục vụ bất luận kẻ nào, Đường Phi kia chỉ là nhất thời võ mồm nhanh nhẩu, nhưng hắn cũng vô pháp tha thứ!

Một nam sủng đê tiện hèn mọn cư nhiên dám tơ tưởng Thần Anh của hắn, quả thực tội đáng chết vạn lần! Tần Nhan nghĩ đến đây, lại nghiến răng nghiến lợi một quyền đấm xuống án thư.

Híp mắt suy nghĩ một hồi, Tần Nhan nhắc bút lông, viết nhanh một trận thư tín dày đặc, nhét hảo vào trong phong thư, sau mới trầm giọng nói: “Người tới.”

“Dạ, chủ nhân!” Một hắc y tử sĩ ẩn thân ở một chỗ tối lắc mình mà ra, cung kính quỳ gối trước mặtTần Nhan.

“Đem phong tín này giao cho Nam Vũ, nhớ dặn dò hắn, phải vạn vô nhất thất!” Tần Nhan trong mắt hàn quang chợt lóe, khóe miệng xẹt qua một chút tươi cườinham hiểm.

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Tử sĩ tiếp nhận thư tín, biến mất ở trong màn đêm.

Phượng Tê Các, Đông viện.

Nam Vũ tiếp nhận tín do tử sĩ đưa tới, còn chưa có mở ra liền nghe được tên kia vẫnchưa rời đi hạ giọng nói: “Chủ nhân phân phó, phải vạn vô nhất thất!”

“Hiểu được .” Nam Vũ vừa mới dứt lời, tử sĩ thân hình chợt lóe, không một tiếng động rời đi. Nam Vũ không khỏi thầm than, chỉ có lấy mười tử sĩ tài năng nhất của Hiền vương phủ, mới có thểbí mật ra vàoPhượng Tê Các.

Nam Vũ triển khai thư tín, sắc mặt lập tức đại biến! Biểu ca hắn nhanh như vậy muốn động thủ sao? Nhưng mà Đường Phi còn ở tại Diên Phi viện, muốn xuống tay cơ hồ không thể nào! Khó trách tử sĩ nói cho hắn “Vạn vô nhất thất”, đây căn bản chính là biểu ca cảnh cáohắn, chỉ cho phép thành công không được thất bại! Bất quá, may mắn, chuyện này biểu ca không có trực tiếp bảo hắn đi hoàn thành, mà là để cho hắn an bài Lam Tử Tương đi làm, nói như vậy khỏa ám sátnày sẽ không nhanh như vậy bại lộ.

Hắn nhớ rõ Lam Tử Tương giống như thiệndùng độc, Nam Vũ cúi đầu trầm tư một hồi, có lẽ có thể cho Lam Tử Tương thần không biết quỷ không hay, hạ độc độc chết Đường Phi. Còn có đám nữ nhân ở Nam viện bị lão gia vắng vẻ hồi lâu, có lẽ cũng có thể dùng tới một chút.

Quyết định chủ ý, Nam Vũ đứng dậy hướng viện Lam Tử Tương đi đến.

------------------

Đường Phi đang nằm ghé vào trên giường, ôm gối đầu buồn ngủ. Đúng lúc này một bàn tay lặng lẽ xoa tấm lưngtrần trụi của hắn, đầu ngón tay dọc theo xương sống ở giữamột đường đi xuống --

“Ba !” Đường Phi phản thủ bắt được ngón tay kia, thanh âm khàn khàn dẫn theo điểm lửa giận: “Ngươi TMD(con mẹ nó)dám làm lần nữa, tin hay không gia phế đi ngươi!”

“Ha ha.” Phượng Thần Anh cùng cái miệng nghịch ngợm ướt át ở bên tai Đường Phi cười khẽ, tay hơi hơi luật động liền thoát ly kiềm chế của Đường Phi, thuận thế ôm vòng eogầy gò mềm dẻo của hắn, thanh âm đồng dạng khàn khàn: “Tin, như thế nào không tin? Ngay tại vừa rồi, ngươi thiếu chút nữa liền đem ta –kẹp đứt.” Hắn đúng là muốn thừa dịp trời còn chưa sáng tái làm thêm một lần!

Đường Phi mạnh mẽ mở hai mắt, vẻ mặt lửa giận phiên thân ngồi dậy, chăn bông trên người rớt xuống, đường cong duyên dáng nửa người trên tất cả đều là dấu vếtxanh xanh tím tím, đầu nhũ bên phải cơ hồ bị cắn nát da, đỏ sẫm như máu.

“Ngươi nói lại lần nữa xem?” Đường Phi trên cao nhìn xuống Phượng Thần Anhđang nằm nghiêng vẻ mặt tiếu ýtrêu tức, thanh âm nguy hiểm. Còn chưa nhìn thấy đệm chăn rớt xuống, tay hắn đã cầm “hảo huynh đệ” của đối phương, tựa hồ thoáng dùng một chút lực liền thật sự sẽ phế đi hắn!

“Ta vừa rồi chưa tỉnh ngủ nói mớ mấy câu, đã quên bản thân đã nói cái gì.” Phượng Thần Anh vội vàng thu liễm cợt nhảcủa mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Toàn thân bởi vì địa phương yếu ớt nhất bị ngườinắm trụ mà hơi hơi cứng lên, bất quá càng nhiều là bởi vì bị bàn tay ấm áp của Đường Phi cầm lấy, toát ra cảm giáckhuây khoả nhè nhẹ.

Cảm giác được người nọ biến hóa, Đường Phi mặt đỏ lên, Hoa Phượng Hoàngnày đến như vậy còn có thể -- đứng lên?! Đường Phi nghiến răng nghiến lợi cười cười, nói: “Thoải mái đi? Để cho gia hảo hảo hầu hạ ngươi!”

“A ! Đường Phi Đường Phi Đường Phi, thủ hạ lưu tình a! Tiểu Phi Phi -- không cần a a a !”

Mặc Trúc, Ưu nhi vẫn hầu ở trong sân, nghe thanh âm kêu thảm thiết như thế đồng thời rùng mình một cái, nhìn nhau sau đều thấy được khiếp sợ cùng không dám tintrong mắt đối phương. Nguyên lai, nguyên lai lão gia thật sự là phía bị áp a! Nhưng mà nhưng mà, Ưu nhi cùng Mặc Trúc lại song song cúi đầu cắn răng khổ tư, rõ ràng trước đó nghe được đều là tiếng công tử...... Như thế nào nhanh như vậy lại đến phiên lão gia chứ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ hai người là hỗ áp (thay phiên nhau áp, aka hỗ công)?! Nghĩ đến khả năng như vậy, Ưu nhi cùng Mặc Trúc mặt một trận trắng một trận hồng, không dám tiếp tục loạn nghĩ.

Hồ nháo một buổi tối, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi rốt cục ở hừng đông ngủ say sưa. Thẳng đến qua buổi trưa, sắc mặt xanh trắng hai mắt vô thần, vừa thấy liền biết là do miệt mài quá độ, hai người mới tỉnh lại, cũng không phải bởi vì bọn họ tỉnh ngủ, mà do bị đói đến tỉnh.

Vừa khát vừa đói vừa mệt, Đường Phi bởi vì có chút nguyên nhânkhó nói nên không thể một cước đá vào mông Phượng Thần Anh, đành phải ở trên cổ hắn hung hăng nhéo một chút, đem Phượng Thần Anh bị đau sau khi tỉnh lại, khép hờ ánh mắt nói: “Đi, ta muốn rửa mặt, bảo phòng bếp làm thức ăn, ta sắp chết đói.”

“Ừ......” Phượng Thần Anh rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ,mơ mơ màng màng gật gật đầu, cầm lấy bàn tay tác quái của Đường Phi, sau đó một phen đem người ôm vào trong ngực, than thở nói: “Ngoan, đừng nháo, để cho ta ngủ thêm một hồi......”

“Có đi hay không ?” Đường Phi tay lại đặt ở trên bộ vị yếu ớt mẫn cảm của đối phương uy hiếp.

“Đi đi, lập tức đi!” Phượng Thần Anh mạnh mẽ trừng lớn ánh mắt đứng lên, tùy tay lấy qua bộ quần áo khoác ở trên người, chân trần liền nhảy xuống giường. Trong nháy mắtmở ra cửa phòng, lại khôi phục khí thếuy nghiêmđứng đầu một Các. Tuy rằng thần sắc có điểm biếng nhác, sắc mặt kém một chút, nhưng tốt xấu cũng có thể đem bọn hạ nhân hù dọa.

Sáng sớm ngay tại Diên Phi viện, Ưu nhi cùng Mặc Trúc lanh lợi bưng dụng cụ rửa mặt vào nhà, phía sau còn đi theo hai tỳ nữ, khay trên tay đựng mộtkhăn trải giường cùng chăn bông mới.

Phượng Thần Anh trước bọn họ một bước vào phòng ngủ, bảo Ưu nhi đem dụng cụ rửa mặt đặt xuống sau liền ra ngoài, rồi thực tự nhiên cấp chính mình rửa sạch, một bên cấp Đường Phi rửa sạch. Bọn họ khi vừa mới tỉnh ngủ, Phượng Thần Anh liền ôm Đường Phi đến dục trì phía sau tắm rửa qua, trên người coi như sạch sẽ. Thẳng đến khi đem hai người thu thập thỏa đáng, Phượng Thần Anh mới nửa bế nửa ôm Đường Phi ra ngoài, hai tỳ nữ kia mới cúi đầu đến gần phòng ngủ thu thập.

Trong lúc này Mặc Trúc đã phân phó hạ nhânmang thức ăn tiến vào.

“Không tệ.” Phượng Thần Anh mỉm cười gật gật đầu khen, Mặc Trúc càng ngày càng biết tâm tư của hắn.

“Tạ lão gia khích lệ.” Mặc Trúc mặt không gợn sóng không sợ hãi cúi đầu nói, một bên thay Phượng Thần Anh cùng Đường Phi bày ra bát đũa.

Phượng Thần Anh tiếp nhận chén canh Ưu nhi truyền qua, múc một ngụm thổi lạnh, sau đó đưa đến khóe miệngĐường Phi.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc động tác trên taythoáng ngừng lại, sau đó làm bộ không thấy gì tiếp tục thay chủ tử nhà mình chia thức ăn.

Đường Phi tà mắt liếc Phượng Thần Anh một cái, tự mình lấy một chén canh khác uống. Phượng Thần Anh cũng không giận, cười cười tiếp tục cấp Đường Phi đĩa rau.

Đem canh uống xong, Đường phi vẫn là cảm thấy yết hầu phát khô, nghĩ đến có lẽ tối hôm qua đã quá...... Đường Phi lắc đầu, đem điên cuồng tối hôm qua để qua sau đầu, sau đó nói với Ưu nhi: “Ưu nhi, ta muốn uống trà.”

Ưu nhi ngẩn ra, phản ứng lại liền nói: “Dạ công tử, phía trước chỗ hầu phòng cũng đã tặng hai bôi trà lại đây, có Tuyết Nha công tử thích uống nhất, Ưu nhi đi bưng tớicho ngài.”

“Cám ơn.” Đường Phi cười nói cảm tạ, Ưu nhi mặt đỏ lên, nhanh chóng đi bưng trà.

Phượng Thần Anh nhíu mày, nói: “Ta phát hiện ngươi thực thích cùng người khác nói lời cảm tạ, cho dù kia chỉ là một hạ nhân.”

“Đây là lễ phépcơ bản nhất, không phân biệt quý tiện cấp bậc. Chỉ cần hắn cho ngươi phục vụ cùng giúp đỡ cơ bản nhất, một tiếng ‘cám ơn’ hẳn là phải có.” Đường Phi thản nhiên giải thích. Ở thế kỷ hai mươi mốt, đối đám người phục vụ nói một tiếng đa tạ, đó là lễ phépcơ bản nhất, cũng là đạo đứccơ bản nhất.

Phượng Thần Anh ngạc nhiên, nghĩ nghĩ lại nở nụ cười, hỏi: “Cái này cũng là ngươi từ trước học được đi?” Đường Phi gật gật đầu, chọn hai miếng rau xanh tươi mới chậm rãi ăn.

Mặc Trúc hầu ở một bên nghe được ngôn luận của Đường Phi thầm giật mình, đồng thời cũng có chút cảm động, công tử giống như cho tới bây giờ cũng không đem bọn họ xem nhưhạ nhân......

“Công tử, trà đến đây.” Ưu nhi bưng khay tiến vào, Mặc Trúc tiến lên trước cấp Phượng Thần Anh chén trà, sau đó mới đưa cho Đường Phi.

Đường Phi tiếp nhận uống một ngụm nhỏ, sau đó nhíu nhíu mày, nói: “Tràtốt như vậy, thật sự là lãng phí.”

Phượng Thần Anh chưa bao giờ uống Tuyết Nha, hắn không thích cái loại hương vịnhạt nhẽo này, Đại Hồng Bào nồng đậm như vậy mới là thứ hắn thích nhất. Nghe được Đường Phi nói những lời này, Phượng Thần Anh kinh ngạc hỏi: “Như thế nào? Ngươi trước kia không phải thích nhất loại này trà sao?”

“Thì thích.” Đường Phi buông cái chén không tính tái uống: “Ngươi uống qua trà pha chưa? Chính là dùng loại này nấu, không phải phao.”

“Uống qua, ngươi đã quên ta là khách quen Phương Hoa Lâu? Yến lão bản tay nghềpha trà, thiên hạ nhất tuyệt!” Phượng Thần Anh không chút nào keo kiệt khen ngợi.

“Yến lão bản tay nghề như thế nào ta không biết, ta lại biết có một người tay nghề, tuyệt đối sẽ không kém hơn so với nàng.” Đường Phi nhớ tới ngày ấy Hà Tịch nấu trà, thản nhiên nở nụ cười, sau khi uống qua trà hắn nấu, tựa hồ tái uống một loại cực phẩm trà cũng không ra được loại hương vị đó.

“Nga ?” Phượng Thần Anh có hứng thú nhìn Đường Phi, hỏi: “Cư nhiên còn có người so với Yến lão bản lợi hại hơn? Là ai?”

“Ngươi cũng nhận thức.” Đường Phi ngắm Phượng Thần Anh liếc mắt một cái: “Chính là...... Chính là......” Đường Phi bỗng nhiên ôm ngực, sắc mặt bỗng dưng trở nên xanh tím, thậm chí ngay cả môi cũng phiếm một tầng tử hồng sắcquỷ dị.

“Ân oa !” Đường Phi mạnh mẽ phun ra một ngụm máu đen, sau đó cả người đổ về phía trước, cả người run rẩy không ngừng, mắt thấy giống như sắp chết !

“Đường Phi !”

“Công tử !”

Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, vươn một bàn tay nhanh chóng phong trụ mười hai đại huyệt quanh thân của Đường Phi, lòng bàn tay tích tụ nội lực đặt lên trước ngực hắn bảo trụ tâm mạch không bị nọc độc xâm nhập. Hướng về phía Ưu nhi cùng Mặc Trúc đã bị kinh biến trước mắt làm cho ngây ngốc, rống to: “Thất thần làm cái gì, nhanh đi tìm Cốc Dương! Mặc Trúc, bảo Thiết Hoán đem mọi người trong Các khống chế lại, một người cũng không cho phép rời khỏiPhượng Tê Các !”

“Dạ, dạ!” Bị Phượng Thần Anh một tiếng rống to, Ưu nhi cùng Mặc Trúc bừng tỉnh mới phản ứng lại, vừa sợ vừa vội đi tìm người.

“Đường Phi! Không được chết! Có nghe hay không! Ta sẽ cứu ngươi, cố gắng chống đỡ đi! Ngươi còn chưa trở lại thế giới của mình, chết ở chỗ này không đáng, có nghe thấy không! Cố gắng chống đỡ cho ta!” Phượng Thần Anh đem Đường Phi gắt gao ôm vào trong ngực, lòng bàn tay nội lực cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận, bảo vệ tâm mạchĐường Phi. Trong mắt kinh sợ dânglên, tâm lý mạnh mẽ xuất hiện một loại cảm giác sợ hãi cảm cùng đau lòng chưa bao giờ từng có, lập tức sát ý tràn ngập, mắt phượng đỏ bừng tràn đầy thị huyết điên cuồng, dám ở trước mặt hắn hãm hại Đường Phi, hắn muốn kẻ kia muốn sống không được, muốn chết không xong !

Phượng Tê Các không có nguyên nhânbị tràng sự kiện hạ độc này làm loạn, trên thực tế ngườibiết sự kiện hạ độc này không nhiều lắm, Thiết Hoán thu được tin tức Mặc Trúc,sau liền phản ứngnhanh nhất. Tuyển ra một đại bộ phận thị vệ canh giữ ở các gócPhượng Tê Các, chỉ cần thấy ngườikhả nghi hoặc muốn rời đi Phượng Tê Các, đều giống nhau giết không cần hỏi! Ngay sau đó an bài hai mươi tử sĩ, canh giữ ở từng góc chết trong Diên Phi viện, bảo hộ Phượng Thần Anh an toàn, sau đó tự mình mang theo vài tâm phúc chạy tới Diên Phi viện. Lúc này Phượng Tê Các, an tĩnh đến có chút đáng sợ.

Cốc Dương gần đây đã tra qua, trong thức ăn không có độc, canh cũng không có độc. Trong hai chén trà kia, Đường Phi uống Tuyết Nha bị tẩm kịch độc, mà Phượng Thần Anh uống Đại Hồng Bào thì không có độc. Thực hiển nhiên, ngườiđầu độcnày, là cố ý hướng về phía Đường Phi.

Phượng Thần Anh sau khi biết liền trầm mặc không nói, chỉ là sắc mặt âm trầm, quanh thân tản ra sát khí khủng bố, thậm chí ngay cả Thiết Hoán đều có chút ăn không tiêu.

Phượng Thần Anh xoay người nhìn bức màn chethật dày kia, mặt sau Cốc Dương đang cứu chữa cho Đường Phi.

“Hôm nay chỉ cần là người đã tiếp xúc qua hai chén trà kia, thẩm vấn xong một người cũng không lưu lại!” Phượng Thần Anh ngoan lệ nói, sau đó quay đầu ánh mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm Ưu nhi cùng Mặc Trúc, trầm giọng nói: “Người tới, đem Ưu nhi cùng Mặc Trúc nhốt tại sài phòng, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể tới gần bọn họ !”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc còn chưa kịp hồi thần sau biến động lớn vừa rồi, sau khi nghe câu như thế thì chấn động, song song không dám tin nhìn về phía Phượng Thần Anh, Ưu nhi lại rớt xuống nước mắt!

Lão gia cư nhiên hoài nghi hắn hạ độc? Ưu nhi bi thương cười, không có chút giãy dụa để mặc hai gã thị vệ mang đi. Mặc Trúc thật sâu nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, cũng bị mang đi.

Thiết Hoán khẽ nhíu nhíu mày không thể nhìn thấy, nói với Phượng Thần Anh: “Lão gia, sự tình còn chưa điều tra rõ, làm như vậy khả năng sẽ khuấy động lòng người.”

“Ta, Phượng Thần Anh làm việc khi nào còn sợ người khác nói ra nói vào?! Bổn tọa muốn giết liền giết, không cần để ý người khác cảm thấy thế nào?” Phượng Thần Anh khoanh tay mà đứng cười lạnh một tiếng nói: “Huống chi dám ở địa phương bổn tọa hạ độc, luôn phải trả đại giới .”

Thiết Hoán do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói: “Dạ, thuộc hạ đi làm.”

Bọn người rời đi sau, Phượng Thần Anh xoay người vạch tấm màn che, đến gần trong phòng ngủ.

Đường Phi xích lõa nửa người trên, Cốc Dương đang vì hắn châm cứu, trên người mười hai kỳ kinh bát mạch đều gắn đầy ngân châmdài nhỏ, ngân châm phía cuối hiện ra sắc đen, chỗ châm khẩu chảy ra huyết châu đen sậm. Vừa rồi sắc mặt hoàn toàn xanh tím,hiện tại đã lộ ra thản nhiên xanh trắng, thần sắc cũng không còn giống như sắp chết. Chỉ là hai mắt như trước nhắm chặt, không có nửa điểm bộ dángthức tỉnh.

Phượng Thần Anh đứng ở phía sau Cốc Dương, gương mặt tuấn mỹ bình tĩnh nhìn thủ hạ của hắn không ngừng giúp Đường Phi thi châm, chỉ là hơi hơi nắm chặt đầu quyền tiết lộ trong lòng hắn đang lo lắng.

Cốc Dương rốt cục dừng tay lại, cầm lấy một bình sứ nhỏ đổ ra một viên thuốc màu đen, uy Đường Phi ăn xuống. Trong chốc lát Đường Phi liền bắt đầu hô hấp dồn dập run rẩy, khóe miệng tràn ra một cỗ máu đen.

Phượng Thần Anh bỗng dưng nắm chặt đầuquyền, hắn rất muốn đi lên ôm lấy Đường Phi, nhưng hắn biết nếu ở phía sau quấy rầy Cốc Dương, chỉ có thể hại Đường Phi. Vì vậy hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi biến hóa, trong lòng cư nhiên theo hô hấp Đường Phi phập phồng mà mỗi chút một đau.

Cốc Dương nhìn Đường Phi phun ra máu đen, ánh mắt vui vẻ, tay chân lanh lẹ bắt đầu nhổ châm trên người Đường Phi, các nơi lỗ kim lục tục chảy ra huyếtmàu đen.

“Hô ~” Cốc Dương thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu mới nhìn thấy Phượng Thần Anh đứng ở phía sau hắn.

“Ngươi muốn hù chết ta a!” Cốc Dương hoảng sợ, vỗ vỗ bộ ngực nói: “Ai, đi gọi Ưu nhi đang nước sạch tiến vào, không thấy tiểu tình nhânnhà ngươi một thân huyết ô sao?”

Phượng Thần Anh nhìn rõ ràng Cốc Dương trở nên thoải mái liếc mắt một cái, biết Đường Phi đã không có việc gì, sau đó lập tức ra dục trì phía sau đi đến. Trong chốc lát, Phượng Thần Anh bưng một chậu nước ấm đi ra, đến bên giường bắt đầu giúp Đường Phi laucơ thể.

“Ngươi xác định độc của hắn đã được giải sao?” Phượng Thần Anh dùng khăn tay ấm áp thật cẩn thận giúp Đường Phi chà lau đầy người huyết ô.

“Dư độc bao nhiêu vẫn phải có, uống vài ngày dược của ta không bao lâu có thể thanh trừ sạch sẽ.” Cốc Dương vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Phượng Thần Anh hầu hạ người khác, hơn nữa ánh mắt cư nhiên vẫn là loại ôn nhu đau lòng này?!

“Là độc gì?” Phượng Thần Anh thanh âm thường thường, nhưng Cốc Dương lại vô tình cảm thấy một cảm giác áp bách mãnh liệt!

“Câu Hôn, một loại vô sắc vô vị, thậm chí ngay cả ngân châm cũng không thử ra được kịch độc, người bình thường chỉ cần dính một chút liền phải chết không thể nghi ngờ, người trúng độc sẽ tắc tràng xuyên bụng, thất khiếu đổ máu mà chết, cuối cùng xác chết nột trong một canh giờ sẽ hư thối, cuối cùng chỉ còn một bãi nước mủ, thi cốt vô tồn. Bất quá người hạ độc phân lượng không nhiều lắm, Đường Phi cũng chỉ là uống một ngụm nhỏ, hơn nữa may mắn còn có ngươi ở đây, chặn lại huyệt đạo toàn thân cùng bảo vệ tâm mạch của hắn, không cho nọc độc xâm nhập, nếu không chỉ dựa vào một mình ta thật đúng là cứu không được hắn.”

Cốc Dương giải thích: “Bất quá, loại độc này thực hiếm thấy, có thể lấy được nó, ngườinày thân phận nhất định không thấp, hơn nữa đối với tiểu tình nhâncủa ngươi hận thấu xương.”

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, động tác trên tay cũng không đình chỉ, thanh âm thản nhiên: “Ta đã biết, chuyện này, ngươi đừng nói ra ngoài.”

Cốc Dương sửng sốt, nghĩ nghĩ tựa hồ hiểu được cái gì, gật gật đầu nói: “Hiểu được.”

“Đi đổi cho ta một bồn nước sạch khác.” Phượng Thần Anh phân phó.

“Ân ?” Cốc Dương lại là sửng sốt: “Cái gì? Múc nước?”

“Mặc Trúc cùng Ưu nhi bị ta bắt nhốt, hiện tại bên người không có ai hầu hạ.” Phượng Thần Anh lạnh nhạt giải thích.

Cốc Dương khóe miệng run rẩy, nhận mệnh đi thay nước.

Đợi Cốc Dương vừa ly khai, Phượng Thần Anh mới đưa tay nhẹ nhàng xoa sắc mặt Đường Phi đã phiếm một tầng thản nhiên thanh hắc, trong mắt quang mang phức tạp vi thiểm. Người thân phận không thấp, là ai? Tần Nghị? Tần Chiêu? Hay là -- Tần Nhan ?

-------------------------

## 51. Chương 51: Dọn Dẹp

Đường Phi chậm rãi mở to mắt, nhìn màu son trên đỉnh giường cười khổ, đây là lần thứ mấy đã tỉnh như vậy? Xem ra mạng mình còn rấtlớn, mấy lần đều không chết được. Nghĩ đếnngườimuốn giết hắn nhận được tin báo bản thân vẫn chưa chết, nhất định tức đến hộc máu đi?

Ngũ tạng lục phủ giống như bị cái gì đó ăn mòn, bộ vị hô hấp trong lồng ngực giống như kim đâm. Đường Phi gian nan giật giật, mới phát hiện tay phải bị người gắt gao nắm, có thể là đã nắm rất lâu, cảm giác đã muốn chết lặng. Đường Phi hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, là Phượng Thần Anh. Nắm chặt tay phải của hắn, nằm ở mép giường đang ngủ say, hai quầng mắt thâm tím nói cho Đường Phi biết, người có khả năng là một đêm không ngủ canh giữ hắn.

“Phượng......” Đường Phi mới mở miệng đã nói không nổi nữa, thanh âm khàn khàn khó nghe, yết hầu khô nóng đau đớn, thần sắc bởi vì dư độc chưa thanh trừ hết mà bày biện ra màu tím nhạt quỷ dị. Bởi vì mở miệng nói chuyện đồng thời một hơi hít vào, Đường Phi liền kịch liệt ho khan một trận, đem Phượng Thần Anh mới đi vào giấc ngủ đánh thức .

Phượng Thần Anh mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn Đường Phi ho đến vẻ mặt đỏ bừng nhất thời cả kinh, đem con sâu ngủ bị dọa chạy mất!

“Đường Phi !” Phượng Thần Anh cẩn thận đem Đường Phi nâng dậy, làm cho hắn nằm ở trước ngựcchính mình, một bên vỗ về ngực hắn giúp hắn thuận khí, một bên cầm lấy nước mật đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn bên cạnh, cẩn thận đút cho Đường Phi uống.

Dần dần ngừng ho khan, Đường Phi uống mấy ngụm mật thủy sau liền lắc đầu, tỏ vẻ đã đủ. Phượng Thần Anh mới ngừng tay đem chén đặt ở một bên, ôm Đường Phi nhẹ nhàng mà vuốt ngựchắn.

“Khá hơn chút nào không?” Phượng Thần Anh cúi đầu, hôn nhẹ vành tai Đường Phi hỏi.

“Ân.” Đường Phi thấp giọng đáp, thanh âm vẫn đang khàn khàn.

“Thực xin lỗi.” Phượng Thần Anh thấp giọng nói, trong giọng nói có hối hận, cũng có thống khổ.

“Không có gì, ngươi cũng không nghĩ đến những người đó có bản lĩnhnhư vậy, có thể đến tận Diên Phi viện hạ độc.” Đường Phi trấn an nói, Diên Phi viện phòng thủ nghiêm mật, có thể đi vào đến nơi đây hạ độc,ngườinày bản sự nhất định không nhỏ.

“Đường Phi.” Phượng Thần Anh ôm Đường Phi siết chặt, trịnh trọng mà kiên định nói: “Không có lần tiếp theo, ta cam đoan, nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi!”

“Hừ,” Đường Phi nhẹ giọng cười cười, nói: “Ngươi chỉ cần bảo đảm ta an toàn thẳng đến ngày đó rời đi là đủ. Thời điểm hôn mê hôm qua, ta mơ mơ màng màng nghe được thanh âmcủa ngươi, ngươi nói chết ở chỗ này không đáng. Có lẽ là những lời này tác dụng quá lớn, cư nhiên cứ như vậy chống đỡ đến giờ.”

Phượng Thần Anh sóng mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói: “Nhất định.”

“Biết là ai làm không?” Đường Phi có chút hờ hững hỏi, biết đem độc hạ ở trong Tuyết Nha, mục tiêu đối phương chính là hắn, ở trong này, người muốn hắn chết không phải không có, nhất là vài kẻ bên trong Phượng Tê Các, nhưng những người đó có đảm lượng này sao?

“Bây giờ còn không biết.” Phượng Thần Anh nói: “Bất quá hẳn là rất nhanh có thể tra ra kết quả.” Ở phía sau, Thiết Hoán chuyện nên làm hẳn phải làm xong đi?

“Bỏng chết bỏng chết!” Đúng lúc này Cốc Dương bưng chén thuốc vọt vào, một bên “cạch” một tiếng buông chén thuốc vuốt hai bên vành tai, một bên hướng về phía Phượng Thần Anh rống to: “Phượng đại Các chủ của ta a, ngươi cũng không thể trước thả Ưu nhi hoặc Mặc Trúc được sao? Ta vì cứu tiểu tình nhâncủa ngươi đã bận rộn một đêm, ánh mắt cũng chưa nhắm được một cái, hiện tại cư nhiên còn muốn ta tự mình vì hắn sắc dược! Ta là đại phu, đại phu! Không phải hạ nhân!”

“Câm miệng, hiện tại bên người ta trừ ngươi cùng Thiết Hoán, đã không còn ai có thể tin.” Phượng Thần Anh mặt bình tĩnh quát khẽ, sau đó bưng lên chén thuốc múc một ngụm nhỏ, cẩn thận thổi lạnh mới đút cho Đường Phi.

Cốc Dương bị hắn mắng cho sửng sốt, bĩu môi bất mãn “Sách” một tiếng, buồn bực ngồi ở một bên. Thầm nghĩ ai bảo ngươi gây thù hằn nhiều như vậy, cái này tốt lắm đi,người có thể dùng được bên cạnh căn bản không tới vài cái!

Đường Phi uống xong một ngụm dược, nghi hoặc nhìn Phượng Thần Anh hỏi: “Có ý tứ gì? Ưu nhi cùng Mặc Trúc làm sao vậy?”

“Làm sao vậy? Bị Phượng đại Các chủ bắt nhốt, ai kêu hai người bọn họ không hay ho lại tiếp xúc quachén trà kia.” Cốc Dương cướp lời nói: “Kỳ thật hai người bọn họ còn cũng không tính là không quá hay ho, những người khác không may mắn như vậy, hỏi xong trực tiếp răng rắc!” Nói xong còn làm một cái động táccắt cổ.

“Ra ngoài!” Phượng Thần Anh thanh âm lãnh sâm, ánh mắt lãnh liệt làm cho Cốc Dương nhịn không được rùng mình một cái.

Ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, Cốc Dương than thở “Ra ngoài thì ra ngoài, nhưng đừng lại bảo ta đến hầu hạ”, nhấc chân muốn đi.

“Cốc đại phu xin dừng bước!” Đường Phi vội vàng gọi lại hắn, Cốc Dương dưới chân cứng lại, quay đầu nhìn Đường Phi.

Đường Phi ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh, nhíu mày hỏi: “Ngươi đem Ưu nhi cùng Mặc Trúc tra khảo làm gì? Trước không nói Mặc Trúc theo ngươi năm năm, ta nghe nói Ưu nhi là từ nhỏ cũngđã đi theo bên cạnh ngươi, bên trong Phượng Tê Cácnhững người theo ngươi lâu năm trừ bỏ Thiết tổng quảnthì chính là Ưu nhi. Hai người bọn họ ngươi còn không tin được?”

Phượng Thần Anh ngẩn ra, nhìn Đường Phi ánh mắt có chút sâu thẳm, chậm rãi nói: “Có một sốngười không có nghĩa là đi theo bên cạnh ngươi lâu thì có thể hoàn toàn tín nhiệm . Ngươi biết không ? Cái gọi là mật thám, là có thể bất động thanh sắc ở bên cạnh ngươi ẩn núp mười mấy năm mà không bị bất luận kẻ nào phát hiện, thẳng đến khi ngươi bị địch nhân giết chết, ngươi mới có thể biết nguyên lai người ngươi vẫn nghĩ là có thể tin, mới chính là người bán đứng ngươi.”

Vô Gian đạo (bộ phim này chắc các bạn biết, ai không biết hỏi Google ca ca) ?! Đường Phi mày mặt nhăn càng chặt, hắn đều đã quên vai trò gián điệp này đã ở quốc gia của mìnhcó lịch sử tồn tại vài ngàn năm. Nhưng mà......

“Ta đây liền cược một lần, cược hai người bọn họ có thể tín nhiệm.” Đường Phi nhìn chằm chằm vào Phượng Thần Anh nói. Kỳ thật chính hắn cũng không biết vì cái gì như vậy, tin tưởng chắc chắn Ưu nhi cùng Mặc Trúc không phải là gián điệp, có lẽ là trực giác đi.

Phượng Thần Anh trầm mặc nhìn Đường Phi, thật lâu sau mới trầm giọng nói: “Cốc Dương, phân phó Thiết Hoán thả bọn họ.”

Cốc Dương nhíu mày nhìn Đường Phi, lần đầu tiên phát hiện tiểu tình nhâncủa Phượng Thần Anh nguyên lai thật đúng là không phải một nam sủng đơn giản như vậy, hắn cư nhiên có thể dùng một câu nói quyết định ý của Phượng Thần Anh!

“Nga, nga !” Cốc Dương phục hồi tinh thần lại đáp, sau đó nhanh chóng đi nói cho Thiết Hoán, hy vọng hắn sẽ không quá trễ để cho hai tiểu tử kia vô duyên cớ chịu tội mới tốt!

Đường Phi đối Phượng Thần Anh cảm kích cười cười, Phượng Thần Anh tức giận cho hắn một muỗng dược, nói: “Ta không phải tin bọn hắn, ta chỉ là tin ngươi. Bất quá cho dù ngươi tin lầm người cũng còn có ta, ta sẽ không lại cho bất luận kẻ nào có cơ hội thương tổn ngươi, tuyệt đối sẽ không!”

“Thực buồn nôn?” Đường Phi liếc trắng mắt, trực tiếp đoạt lấy chén thuốc trong tay hắn một ngụm uống cạn, sau đó vẻ mặt đau khổ nói: “Uống một hơi sẽ không cần phiền toái như vậy!”

“Cẩn thận!” Phượng Thần Anh vội vàng vỗ vỗ lưng hắn, đau lòng nói: “Ngươi gấp cái gì?”

“Không có việc gì, ta yếu đuối không như vậy.” Đường Phi không thích bị Phượng Thần Anh dùng cái loại thái độ thật cẩn thận này đối đãi, có chút phản cảm tránh đi.

“Ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng ngươi yếu đuối, ngược lại, ta còn chưa thấy qua nam nhânnào giống như ngươi vậy. Cường thế, thông minh, ngoan cố, tự cao tự đại, đối cái gì cũng không để ý, bộ dáng lạnh lùng bạc tình thường thường chọc ta giận đến nghiến răng.” Phượng Thần Anh nắm bắt cằmĐường Phi, ánh mắt sâu thẳm nhìn cặp mắt đạm mạc của Đường Phi: “Càng là như vậy, ta càng là muốn chinh phục ngươi, muốn nhìn thấy ngươi chân chính cho ta ý loạn tình mê, muốn nghe đến ngươi nói ra cái câu ta tối muốn nghe nhất kia.”

Đường Phi ngửa đầu, thân thủ đặt lên mặtPhượng Thần Anh, sau đó gợi lên khóe môi cười: “Ngẫm lại thì tốt rồi, sự thật vĩnh viễn đều khiếnngười thất vọng.”

Phượng Thần Anh cũng cười nhẹ, cúi đầu hôn đôi môi vẫn có chút tái ngợt của Đường Phi, bất quá rất nhanh rời ra, tiếp tục hôn hắn cũng không cam đoan có thể hay không cầm chế thú tính. Đường Phi hiện tại thân thể hư nhược, chịu không nổi.

Đường Phi liếm liếm môi, một bộ dáng hồi vị nói: “Như thế nào, sợ ta dư độc chưa hết sẽ độc chết ngươi?” Thanh âm khàn khàn mang theo ba phần khiêu khích bảy phần dụ hoặc.

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, dùng ngón tay vuốt ve môi Đường Phi, nói giọng khàn khàn: “Ngươi hiện tại dụ hoặc ta, là rất không sáng suốt.”

Đường Phi khóe miệng độ cong lại giơ lên vài phần, nói: “Bởi vì ta muốn độc chết ngươi.” Nói xong liền cắn môi Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh hô hấp cứng lại, ngăn chận sau gáy Đường Phi làm sâu sắc nụ hôn này.

Đang lúc hai người hôn nhau khí thế ngất trời, mắt thấy thật sự muốn bốc hỏa, Cốc Dương dẫn Ưu nhi cùng Mặc Trúc tùy tiện xông vào, mặt sau còn đi theo Thiết Hoánđã xử lý xong một số sự tình.

“Phượng đại Các chủ ta đem lưỡng chính quy tiểu tư kia mang về đây, còn có Thiết tổng quản nói muốn tìm ngươi, nghe nói là sự tình có kết quả...... ......” Cốc Dương nhìn đến hai người hôn như keo như sơn chớp chớp nhãn tình, nghe được động tĩnh Đường Phi cùng Phượng Thần Anh bỗng dưng quay đầu, nhìn đến mấy ngườibỗng nhiên xông tới, đều ngẩn người.

“Uy uy uy, Phượng đại Các chủ, ta thật vất vả đem người cứu về rồi, kính nhờ ngươi buông tha ngườita có được hay không? Ngươi cũng phải thông cảm tiểu tình nhânnhà ngươi dư độc chưa thanh trừ, thân thể suy yếu a! Phải cấm dục, cấm dục ngươi hiểu hay không !” Cốc Dương giậm giậm hai chân chỉ trích Phượng Thần Anh vô nhân đạo.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc từ lúc vào trong nháy mắt liền cúi đầu, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, làm bộ cái gì đều nhìn không thấy.

Nhưng thật ra Thiết Hoán luôn luôn mặt lạnh xấu hổ ho một tiếng, cung kính nói với Phượng Thần Anh: “Các chủ, đã điều tra ra.” Bởi vì ngại Đường Phi ở đây, Thiết Hoán không có đem hung thủ là ai nói ra.

Phượng Thần Anh thần sắc tự nhiên buông Đường Phi, dựng thẳng lên hai cái gối mềm làm cho hắn có thể thoải mái mà tựa vào đầu giường.“Ta đi đem sự tình xử lý sạch sẽ, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này có biết không?”

Đường Phi tùy ý phất tay, nói: “Nhanh chóngcút đi, nhớ rõ tắm rửa sạch sẽ rồi hãy trở về.” Hắn nhớ rõ lần trước Phượng Thần Anh giết người, sau một thân huyết tinh hôi thối, huân hắn đến muốn nôn.

“Đã biết.” Phượng Thần Anh có chút bất đắc dĩ sờ sờ đầuĐường Phi, lại bị hắn né đi, đành phải ngượng ngùng nói: “Ta đi đây.” Sau đó quay đầu đối Ưu nhi cùng Mặc Trúc, trên mặt lại khôi phục lãnh khốcdĩ vãng, nói: “Trước khi ta trở về nếu công tử các ngươi rớt một sợi lông tơ, các ngươi tự mình tìm một chỗ thắt cổ đi.”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc run lên, cùng kêu lên nói: “Thuộc hạ hiểu được!” Lần này là bọn hắn vận khí tốt, có công tử vì bọn họ chịu trách nhiệm, nếu lại xảy ra chuyện, bọn họ cũng sẽ không tha thứ cho chính mình!

Phượng Thần Anh cùngThiết tổng quản vội vàng rời đi, Cốc Dương tròng mắt chuyển chuyển cũng theo qua.

Người vừa đi, Ưu nhi cùng Mặc Trúc mới ngẩng đầu lên, đi đến trước mặt Đường Phi thẳng tắp quỳ xuống, vái đầu một cái cùng kêu lên: “Tạ ân công tử cứu mạng, Ưu nhi | Mặc Trúc suốt đời khó quên!”

Đường Phi mày dính chặt, ngữ khí khó chịu trầm giọng nói: “Đứng lên.” Hắn chỉ là khó có được một lần mềm lòng làm cho Phượng Thần Anh buông tha bọn họ mà thôi, cũng không phải muốn bọn họ cảm ơn đền đáp cái gì. Nếu hắn thật sự là loại người thiện lương, cũng sẽ khôngcó chuyện không một chútnhăn mặt khi nghe được Cốc Dương nói những người hiềm nghi sẽ bị giết. Xét đến cùng, hắn, Đường Phi cho tới bây giờ cũng không phải thiện nhân cái gì, ai dám hại hắn, hắn tuyệt đối sẽ không từ thủ đoạn đem đối phương chỉnh đến chết mới thôi, nhưng vẫn không mang theo cái loại huyết tinh này.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc nhìn nhau, biết Đường Phi chưa bao giờ thích người khác quỳ hắn, liền nhanh chóng đứng lên.

Đường Phi nhìn hai người bọn họ quần áo chật vật, vẻ mặt uể oải, còn khuôn mặt non nớt có vẻ có chút đáng thương, vừa thấy chỉ biết bọn họ khẳng định chịu không ít khổ, thở dài nói: “Đều đi tắm rửa một cái, ăn một chút gì, sau đó ngủ ngon một giấc, ta nơi này không cần người hầu hạ.”

“Nhưng lão gia nói......” Mặc Trúc vừa nói chuyện, đã bị Đường Phi đánh gãy: “Hiện tại nơi này ta mới là đại gia, nghe lời ta là đu.”

Hai người hai mặt nhìn nhau, không dám cãi lời Đường Phi cũng không dám cãi mệnh lệnhPhượng Thần Anh, đành phải phân công hai người luân phiên đi nghỉ, lỡ có tình huống gì liền lập tức có thể xử lý.

Đợi hai người đều đi ra ngoài, Đường Phi mới ngửa đầu nhắm mắt trầm tư, kỳ thật ở một khắchắn ngã xuống kia, rõ ràng thấy được trong mắt Phượng Thần Anh sợ hãi cùnghoảng loạn, hắn là thật sự sợ mất đi hắn...... Nhưng mà cáchtiết thanh minh còn có hơn một tháng mà thôi, hắn thật sự muốn để Phượng Thần Anh càng lún càng sâu sao?

Nam viện, Thu viện.

Dong phu nhân suy sụp ngã xuống đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn Phượng Thần Anh tươi cười âm trầm lại ôn nhu trước mắt, toàn thân không ngừng run rẩy. Khi nàng sáng nay nghe nói Diên Phi việncó thích khách âm thầm hạ độc, nàng chỉ biết bản thân xong rồi. Còn chưa kịp làm ra bất luận phản ứng gì, Thiết tổng quản cũng đã phái người vây quanh sâncủa nàng, sau đó nàng nhìn thấy nam nhân tuấn mĩ vừa gặp đã chiếm lấy tâm của mình đi tới.

Dong phu nhân đẩu đôi môi đỏ mọng, muốn giải thích hết thảy chuyện này cũng không phải do nàng làm, là người khác dạy nàng, không liên quan đến nàng!

Đêm đó, Dong phu nhân lại một lần nữa ở trong căn phòng trống lạnh lùng một mình ngủ, nửa mơ nửa tỉnhtháy có một nam tử mặc áo trắng hướng nàng đi tới, nàng xem không rõ chân diện mụcnam tử kia, chỉ nhớ rõ trên người hắn tản mát ra một loại ngọt hương nồng đậm. Nam tử dùng thanh âm tối dụ hoặc trên đời này nói cho nàng, nếu muốn được đến Phượng Thần Anh toàn tâm toàn ý yêu, được Phượng Thần Anh một đời chuyên sủng, liền đem một loại dược gọi là “Câu Hôn” cho hắn ăn, chỉ cần ăn loại dược này,ngườiđó sẽ đối với kẻ kê đơn khăng khăng một mực cả đời. Sau khi sự thành không cần nói được cả đời độc sủng, thậm chí ngay cả vị trí Các chủ phu nhâncũng là của nàng!

Thanh âm nam tử áo trắng càng ngày càng gần, trong không khí loại ngọt hương kia càng ngày càng đậm, cuối cùng Dong phu nhân trong lòng bối rối, giãy dụa tỉnh lại thì trước mắt một người cũng không có, chỉ có ánh nếnlay động, cùng trong tay cầm một bình sứ nhỏ. Dong phu nhân không dám tin nhìn bình sứ tinh xảo trong tay, hai tay bởi vì hưng phấn cùng sợ hãi mà run nhè nhẹ. Trong không khí giống như còn lưu lại ngọt hương trên ngườinam tử, Dong phu nhân có chút mờ mịt nở nụ cười, lập tức ánh mắt biến thành vô cùng thanh minh, này không phải mộng, là thật! Có một vị thần tiên đáng thương nàng cô độc nên đến cứu nàng! Dong phu nhân áp chế tâm tìnhmừng như điên, thật cẩn thận tìm hiểu ngoài cửa sổ bốn phía tuần tra một hồi, xác định không có ai, sau mới yên lòng, đem bình sứ kia giấu ở địa phươngan toàn nhất. Chỉ cần, chỉ cần đem loại dược này cấp lão gia ăn, như vậy nữ chủ nhân Phượng Tê Cácchính là nàng!

Ngày hôm sau nàng làm bộ vô ý hỏi hỏi tỳ nữbên cạnh, Phượng Thần Anh thích ăn cái gì uống cái gì, tỳ nữ nói cho hắn Phượng Thần Anh thích ăn rất nhiều thứ, tối trọng yếu phải là mĩvị. Về phần uống cái gì, tỳ nữ suy nghĩ một chút, mới nói hình như là Tuyết Nha đi, gần đây lão gia cơ hồ ngày ngày đều phải gọi người đưa Tuyết Nha đến Diên Phi viện. Dong phu nhân thuận miệng nói một câu “đã biết”, trong lòng lại mừng như điên, bởi vì nam sủng kêu Phương Lâmkiacùnglão gia ở chung một chỗ, nếu đem “Câu Hôn” hạ ở trong thực phẩm,Phương Lâmkia cũng có khả năng ăn đến. Vậy chỉ có đem dược hạ ở trong trà, Tuyết Nha là cống trà, rất hiếm có, lão gia cho dù là tái sủng Phương Lâm,cũng không có khả năng đem cống trà chia cho hắn uống! Hạ ở trong trà, liền vạn vô nhất thất! Đợilão gia yêu thương nàng, nàng sẽ đem Phương Lâmtra tấn tới chết, sau đó sẽ đem mọi người này nọ trong hai viện đều đuổi đi! Nàng mới là Các chủ phu nhânchân chính của Phượng Tê Các!

Cố ý chờhạ nhânđưa trà ở trên hành lang gấp khúc thượng, đợi người nọ đi đến phía trước nàng, khiến cho thị nữ bên người mình cố ý đã đánh mất một tấmchi phiếu trăm lượng, sau đó gọi người nọlại. Hạ nhânkia nhìn đến một trăm lượng ngân phiếu quả nhiên hai mắt tỏa ánh sáng, đợi nàng hỏi có phải hay không hắn nhặt được, hắn đã lập tức đã nói đúng rồi. Dong phu nhânbảo thị nữ của mình giúphạ nhânkia cầm đĩa trà rồi cùnghạ nhân đi kiểm ngân phiếu, đợi lúchạ nhân xoay người, Dong phu nhân dùng tốc độ nhanh nhất đem “Câu Hôn” đổ vào trong chén trà. Bởi vì sợ dược hạ nhiều sẽ không tốt, cũng bởi vì lúc ấy quá mức kích động, Dong phu nhân hạ dược lượng cũng khá ít.

Cứ như vậy, Dong phu nhân dễ dàng hạ dược, chỉ là nàng cũng không biết Phượng Thần Anh không thích uống Tuyết Nha, nàng chết cũng không tưởng được, cống trà mà nàng vẫn cho rằng trân quý kia, là cho Đường Phi uống! Nàng càng không nghĩ đến cái loại dược “Câu Hôn” này, căn bản không phải dược, mà là kịch độc!

Phượng Thần Anh mắt lạnh đánh giá Dong phu nhânvẻ mặt tuyệt vọng, khóe miệng khẽ cong, cười tựa như Địa Ngục Tu La. Đôi môi mỏng phun ra lời nói không mang theo một tia tình cảm: “Người tới, đem tay chân nàng toàn bộ đánh gãy. Cốc Dương ngươi không phải vẫn ồn ào thiếu một cái dược nhân sao ? Bổn tọa nay đem nàng đưa ngươi, lại còn là một đại mỹ nhân, ngươi nhất định thực thích.”

Cốc Dương vuốt cằm cười vẻ mặt gian tà, cao giọng nói: “Tạ Các chủ ban cho!”

Dong phu nhân run như cầy sấy, răng nanh bởi vì cực độ hoảng sợ mà phát ra thanh âm va chạm “Khanh khách”, yết hầu phát ra thanh âm“Tư tư”. Dong phu nhân dùng hết toàn thân khí lực, một bên thanh âm cầu xin tha thứ một bên đi đến bên chânPhượng Thần Anh: “Lão gia! Xin đừng mà! Dung nhi không muốn làm dược nhân, Dung nhi không muốn chết! Lão gia cầu ngài tha cho Dung nhi, Dung nhi cũng không dám nữa! Không dám nữa!” Dong phu nhân đã hoàn toàn không cònvẻ ung dung hoa quý diễm lệ hào phóngnhư trước, trang điểmtrên mặt đã bị nước mũi nước mắt chảy xuống mà không thấy rõ diện mạo, búi tóc tán loạn, quần áo dơ bẩn.

Phượng Thần Anh chán ghét một cước đá vào trước ngựcnàng, Dong phu nhân kêu thảm bay ra xa mấy thước. Phượng Thần Anh vẻ mặt ghét nhìn Dong phu nhân, lạnh lùng nói: “Ta nghĩ đến khi Thừa vương chết thảm sẽ làm các ngươi biết tự mình an phận, ai ngờ các ngươi lại làm chuyện tầm trọng thêm. Ngươi nếu thích hạ độcnhư vậy, vậy hãy hảo hảo hưởng thụ thống khổ bị vạn độc thị tâm đi!” Dứt lời bàn tay to liền vung lên, phía sau vài tên thị vệ lập tức tiến lên nắm Dong phu nhânđang điên cuồng giãy dụa kêu khóc, kéo nàng đi theo Cốc Dương rời khỏi

“Hừ.” Phượng Thần Anh trong mắt hàn quang ẩn hiện, hắn nói qua, ai dám thương tổn Đường Phi, sẽ gấp ngàn lần hoàn trả!

Thiết Hoán mắt lạnh nhìn Dong phu nhân bị bắt đi, sau đó đi đến trước mặt Đường Phi nói: “Lão gia, nàng nói nam nhânáo trắng kia......”

“Ngươi luôn luôn có biện pháp điều tra ra, không phải sao?” Đường Phi lạnh lùng nói, đảo một vòng quanhThu viện liếc mắt một cái, chán ghét nói: “Đem đồ đạc gì đó của nữ nhân kia đem thiêu, sau đó phong tỏa nơi này. Đemtoàn bộ mọi người trong đại viện tống xuất đi, nhớ kỹ, một người cũng không chừa lại!”

Thiết Hoán sửng sốt, sau đó cung thanh nói: “Dạ, thuộc hạ hiểu được.” Ý tứ của một người cũng không chừa lại, hắn thực hiểu được.

---------------------

P/s: dọn xong một cái Nam viện, còn một cái Đông viện, hắc hắc….

## 52. Chương 52: Nguy Cơ Tứ Phía

Tin tức Phượng Tê Các Các chủ Phượng Thần Anh thiếu chút nữa bị người độc hại ở Miên Cẩmlan nhanh như cháy rừng, nghe nói thủ phạm đã muốn bắt được, chính là Dong phu nhân trong Nam viện kia. Vừa mới trải qua sự kiện Thừa vương làm phản, đại bộ phận dân chúng lại bắt đầu lòng người hoảng sợ, Phượng Tê Các tuy rằng không thuộc triều đình cũng không thuộc môn pháigiang hồ, nhưng nó lại có được một nửa tiền trang, khách sạn, lương du điếm của Hoàng Diệp, thậm chí ngay cả tơ lụa lá trà cũng bịhọ nhúng chàm sinh ý. Có thể nói Hoàng Diệp hơn phân nửa kinh tế đều nắm giữ ở trong tayPhượng Thần Anh, thế lực này cực lớn đến cả đương kim Thánh Thượng cũng kiêng kị ba phần. Nay có người dám trực tiếp động đến Phượng Tê Các,mà còn là động tới long đầu lão đại, này không phải rõ ràng muốn cùng Phượng Tê CácvàHiền vương phủ làm địch hay sao? Nhóm dân chúng đồng loạt phán đoán, lần này lại là vị vương gia nào muốn làm phản? Lần này có thể hay không lại có một lần máu rửaMiên Cẩm thành ?

Có người hiểu chuyện cố ý tìm chút phương pháp đi hỏi thăm việc này, nghe nói chén trà bị hạ độc kia bị Phượng đại Các chủ cấp cho một cái nam sủng uống, mới khiến hắn tránh thoát được một kiếp. Mà nam sủng kia cũng là mệnh lớn, một ly độc dược uống xong cư nhiên cũng không đem hắn độc chết. Phượng Thần Anh dưới cơn tức giận giết hết nhữnghạ nhân đã từng tiếp xúc qua chén trà kia, đồng thời cũng điều tra ra người hạ độc chính là Nam việnDong phu nhân. Dong phu nhân kết cục tự nhiên không cần phải nói, nhưng thật ra toàn bộ thị cơ Nam việnbao gồm cảhạ nhân cũng bị liên lụy, toàn bộ bị đuổi ra khỏi Phượng Tê Các. Lúc ấy trong thành dân chúng rất nhiều người đều thấy được, vài chiếc xe ngựa từ trongPhượng Tê Các đi ra, trên xe truyền đến vài thanh âm nức nở, bất quá lập tức sẽ không còn động tĩnh. Xe ngựa vẫn tiếp tục ra khỏi thành, muốn đi đâu cũng không có người biết, chỉ biết là chỗ rừng cây ở ngoại ô trăm dặm, có một chỗ cây cối đặc biệt tươi tốt.( chôn sống à, vui nhỉ :)) )

Phượng Tê Các, Đông viện.

“Hừ, xuẩn nữ nhân kia, hạ độc cũng không xong! Dùng tới “Câu Hôn” cư nhiên cũng chưa đem Phương Lâm độc chết!” Lam Tử Tương hung hăng nói, trong mắt tràn đầy phẫn uất.

“Lần này thiếu chút nữa thành công, nếu không phải có lão gia cùng Cốc Dương, Phương Lâmdù có mười cái mạng cũng chết hết.” Nam Vũ thanh âm lãnh đạm, trong mắt cũng hiện lên một tia tàn nhẫn. Không thể tưởng được lão gia cư nhiên tiêu hao nội lực đi cứu Phương Lâm, càng không nghĩ đến hắn sẽ vì Phương Lâmđại khai sát giới, biểu ca đã biết chuyện này nhất định sẽ càng không từ bỏ ý đồ. Trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, lần này xem ra phải để choLam Tử Tương tự mình động thủ.

“Hừ! Xuẩn nữ nhân đó, vào Phượng Tê Các nửa năm cũng không được lão gia yêu thích, vốn định lợi dụng nàng đến trừ bỏ Phương Lâm, hiện tại lại làm hại lão gia bắt đầu phái người đến giám thị chúng ta!” Lam Tử Tương nhớ tới tối hôm qua nhìn đến bóng đenchợt lóe rồi biến mấtkia, hắn biết là Phượng Thần Anh bắt đầu chú ý bọn họ. Ngày đó hắn thu được mê tíncủa Hiền vương, bị Nam Vũđặt bẫy ăn phải “Bích Châu”, không thể không nghe lệnh bọn họ, hắn không thể bại lộ thân phận, đành phải lợi dụng Nam việnDong phu nhân. Đêm đó hắn vụng trộm ở lư hương trong phòng Dong phu nhân bỏ thêm chút huyễn hương, lại đem huyễn hương làm thành túi mang buộc ở trên ngườimình, thời điểmDong phu nhân tiến vào ảo cảnh,liền đem độc dược giao cho nàng, lừa nàng nói đó là tiên dược có thể cho Phượng Thần Anh đối nàng khăng khăng một mực, chỉ cần cấp Phượng Thần Anh uống xong,ngai vàng Các chủ phu nhânPhượng Tê Cácchính là của nàng. Quả nhiên xuẩn nữ nhânkia hoàn toàn tin lời hắn nói, ngày hôm sau buổi sáng nàng liền hỏi tỳ nữ bên cạnh Phượng Thần Anh yêu thích cái gì, tỳ nữ kia đã sớm bị hắn thu mua, làm cho nàngtưởng lầm người thích uốngTuyết Nha là Phượng Thần Anh, cuối cùng thành công đem ‘Câu Hôn’ hạ ở trongi Tuyết Nha, nhưng ai biết nàng cuối cùng cư nhiên vẫn không đem Phương Lâm độc chết !

Thật sự là làm không công! Lam Tử Tương hung hăng một quyền nện ở trên bàn.

Nam Vũ nhìn Lam Tử Tươngtáo bạo giương lên khóe miệng không thể nhìn ra, trong mắt tràn đầy tính kế.

Thái tử phủ.

“Cái gì?” Hà Tịch mạnh mẽ đứng lên, lại bởi vì khẽ động đến miệng vết thương trên người mà đau đớn lan khắp toàn thân, nhưng vì tin tức vừa đến được làm cho hắn bất chấp bản thân bị thương. Tiến lên một bước nắm chặt vạt áothị vệđưa tin tức tới, Hà Tịch hai mắt đỏ bừng, thanh âm run run ngoan thanh hỏi: “Ngươi nói lại lần nữa xem! Phượng Tê Các vị công tử kia làm sao vậy? Hắn vì cái gì trúng độc?!”

“Ách,” Thị vệ cho tới bây giờ chưa thấy qua Hà Tịch vẫn lạnh lùng nho nhã sẽ có lúc thất thố như vậy, lắp bắp nói: “Đại, đại nhân...... Vị công tử kia nghe nói là uống lầm trà đưa cho Phượng Các chủ, nên trúng kịch độc. Chỉ là cụ thể thế nào, thuộc hạ thật sự không biết !”

Hà Tịch cước bộ lảo đảo đổ về sau vài bước, sau đó mất khí lực ngã ngồi ở trên ghế, trong mắt mất đi tiêu cự. Tay đặt ở trên đùi không cẩn thận đụng chạm đến phỉ thúybên hông, Hà Tịch mờ mịt cúi đầu, cầm lấy phỉ thúy đặt ở trước mắt, hoa văn tinh xảo kia ở trong mắt dần dần mơ hồ......

Tần Nghịngồi ở ghế trên chau mày, phất tay cho thị vệ lui ra. Thuần Vu Quyết nhìn Hà Tịchgần như suy sụp, đi lên trước vỗ nhẹ nhẹ vai hắn, nói: “Đừng lo lắng, Đường Phi hắn, không có việc gì ......” Tái nhợt an ủi, nói đến cuối cùng cả Thuần Vu Quyết thanh âm của chính mình cũng nhỏ dần xuống.

Tần Nghị thở dài, có chút mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi, nói: “Hà Tịch, chuyện này, không liên quan đến ta.” Tuy rằng hắn nói qua, sẽ cướp đi người Phượng Thần Anh tối để ý, nhưng tuyệt đối sẽ không tại loại thời điểm này xuất thủ.

“Thần biết.” Một giọt thanh lệ trong suốt nhỏ xuống trên miếng phỉ thúy, Hà Tịch nhẹ giọng nói: “Thần, biết......” Nay phe phái Hiền vương nổi bật cường thịnh, lời đồn phế truất thái tử nổi lên bốn phía, Tần Nghịcó nghĩ như thế nào báo mối thù giết huynh cũng sẽ không ở phía sau động đến Phượng Thần Anh.

“Điện hạ.” Hà Tịch đứng dậy đối với Tần Nghị cúi đầu, vẻ mặt bi thiết: “Thần thỉnh cầu ngài một sự kiện.”

Tần Nghị sửng sốt, hắn biết Hà Tịch muốn cầu hắn cái gì, chỉ là...... Đang lúc hắn do dự, Thuần Vu Quyết nhìn về phía hắn, đối hắn nhẹ nhàng gật gật đầu.

Tần Nghị bất đắc dĩ cười, nói với Hà Tịch: “Đi thôi, khi đó thời điểm ngươi sắp chết, Đường Phi cũng là liều lĩnh mang theo ngườiPhượng Tê Cáclại đây cứu ngươi. Nay ngươi cũng chỉ là muốn đi xem hắn mà thôi, đi đi, bổn vương tin tưởng ngươi.”

Hà Tịch khẽ run lên, đối với Tần Nghị lại là thật sâu cung kính, run giọng nói: “Tạ, điện hạ.”

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Đường Phi có chút lười biếng nằm ở trên giường, hai chân bắt chéo cầm một quyển thi tập (tập thơ)đương thời rất thịnh hành,vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu. Trên người hắn độc tố đã hoàn toàn thanh trừ, ngũ tạng lục phủ cũng không còn cảm giác bốc cháy giống như thời điểm tỉnh lại, trừ bỏ tay chân có chút bủn rủn,thì đã không còn gì đáng ngại.

Đường Phi thân thủ lật qua một tờ, nghe nói thi tập này là một đại nam nhân viết cái gì Khuê Oán thi, lấy góc độ một người nam nhân đi xem oán phụtrong khuê phòng, nghe thông báo có người đến gặp lại xuất hồ bất ý sửa sang lại quần áo, không quay đầu lại tiêu sái ra ngoài.

Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi rời đi, tiếu ý trong mắt chậm rãi lắng đọng xuống, cho đến khi hoàn toàn biến mất, hàn quang lóe ra.

“Mặc Trúc, chủ tử nhà ngươi đầu lưỡi bị thương, đi vào hỏi một chút muốn dùng dược gì,ngươi lấy đếncho hắn, ta đi tiếp kháchtrước.” Đường Phi đối Mặc Trúc hầu ở bên ngoài nói: “Người ở nơi nào?”

Lão gia đầu lưỡi bị thương? Mặc Trúc mắt tràn đầy nghi hoặc, lại vẫn là đáp vấn đề của Đường Phi trước: “Ở trong đại sảnh.”

“Ân.” Đường Phi ứng thanh đi ra ngoài, Ưu nhi nhanh chóng đuổi kịp.

Mà Mặc Trúc ở một bên bỗng nhiên vỗ mạnh đầu, lão gia đầu lưỡi bị thương, chớ không phải là công tử quá mức thô bạo nên cắn trúng? ! Ai, đáng thương lão gia, như thế nào rơi vào tay công tử chứ? Mặc Trúc vẻ mặt thở dài lắc đầu, đi vào trong phòng ngủ.

Đường Phi mới đến đại sảnh, một bóng người thanh lệ cũng đã vọt lên.

“Đường Phi !” Hà Tịch gắt gao ôm Đường Phi, hai mắt thủy quang liễm diễm: “Ngươi không có việc gì là tốt rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi......”

“Cẩn thận miệng vết thương trên ngườingươi!” Đường Phi sợ đụng tới vết thương Hà Tịchnhanh chóng thối lui một chút.

“Khụ khụ, công tử, ngài độc thương chưa lành, có chuyện gì vẫn là ngồi xuống hãy nói.” Ưu nhi ho nhẹ một tiếng, tiến lên nâng tay giúp đỡ Đường Phi, đồng thời âm thầm dùng khửu tay nhẹ nhàng đẩy ra Hà Tịch vẫn đang ôm Đường Phi.

Hà Tịch không tự chủ được buông tay, ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn thấy Ưu nhi đối hắn dùng khẩu hình nói một câu.

“Đại nhân, thỉnh tự trọng.”

Hà Tịch chấn động, theo bản năng nhìn nhìn bốn phía, chung quanh hạ nhân đều cúi đầu thần sắc hờ hững, giống như cái gì cũng chưa nhìn đến. May mắn, bọn họ cũng chưa để ý, nếu không hắn nhất thời xúc động có khả năng sẽ hại chết Đường Phi.

“Là sơ sót của ta, đã quên ngươi......“Nói tới đây, Hà Tịch nghẹn ngào một chút, đón lấy một bình bạch ngọc trong lòng đưa cho Đường Phi. Đường Phi đưa tay tiếp nhận, ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi Hà Tịch.

Hà Tịch miễn cưỡng cười, nói: “Đây là điện hạ lúc trước ban cho ta linh dược, có thể giải được trăm loại độc.”

“Cám ơn.” Đường Phi cảm kích cười, tùy tay thu vào trong lòng.“Ngồi đi, Ưu nhi, đi phao trà.”

“Không cần.” Hà Tịch nói: “Ta chỉ là nghĩ đến xem ngươi, ngươi không có việc gì ta an tâm rồi. Ngươi cũng biết, thân phận của ta...... Cho nên không thể lưu lại lâu, có thể tới chỗ này đã là điện hạ hào phóng, ta không thể lại cho hắn thêm phiền toái.”

Đường Phi đứng dậy, vừa định nói muốn đưa tiễn hắn. Hà Tịch lại nhìn ra tâm ý, nói: “Khỏi tiễn.” Nói xong không để ý ánh mắt cảnh giác của Ưu nhi, tiến lên một bước để sát vào bên tai Đường Phi thấp giọng nói: “Phải cẩn thận mỗi một ngườinơi này, càng phải cẩn thận mỗi một ngườibên ngoài.” Nói xong không đợi Đường Phi phản ứng lại, liền xoay người rời đi.

Đường Phi lẳng lặng nhìn phương hướng Hà Tịch ly khai, một câu cũng nói không nên lời. Hắn biết sự kiện hạ độc lần này không có đơn giản như vậy, Phượng Thần Anh cái gì cũng chưa nói cho hắn, không có nghĩa là hắn không biết. Người trong phủ cơ hồ đều hiểu biết thói quen ẩm thực của Phượng Thần Anh, không có khả năng không biết hắn không thích uống Tuyết Nha. Nếu là phe địch phái thích khách ẩn vào Các hạ độc hại hắn, càng không thể đem độc hạ ở trong Tuyết Nhahắn chưa bao giờ uống, bình thường những kẻ đối đầu đều phải thực hiểu biết địch nhâncủa mình không phải sao? Như vậy, đối phương đem kịch độc hạ ở trong Tuyết Nha, chính là liệu trước Phượng Thần Anh tuyệt đối sẽ không uống lầm chén trà này, càng biết trà này là đưa cho hắn, Đường Phi uống . Nói cách khác, đối phương ngay từ đầu đã muốn người chết, là hắn. Nhưng đến tột cùng ai muốn giết hắn? Lại vì cái gì muốn giết hắn? Còn có lời Hà Tịch nói, là muốn ám chỉ, phải cẩn thận người bên cạnhsao?

Hà Tịch mới vừa đi, Phượng Thần Anh đi ra đại sảnh. Không thấy được ngườitới chơi, Phượng Thần Anh tiến lên ủng trụ thắt lưngĐường Phi, hỏi: “Người đâu ? Ta còn chưa tới liền bị dọa chạy?”

“Nhàm chán?” Đường Phi kéo tay Phượng Thần Anh ra, liếc trắng mắt sau trở lại rời khỏi đại sảnh.

Phượng Thần Anh lạnh lùng quét Ưu nhi liếc mắt một cái, Ưu nhi nhanh chóng nói: “Người nọ cho công tử một lọ dược, nghe nói là giải được bách độc. Còn có, hắn trước khi đi đối công tử nói ‘Phải cẩn thận mỗi một người nơi này,càng phải cẩn thận mỗi một ngườibên ngoài’.” Ưu nhi võ công không kém, Hà Tịch nói chuyện thanh âm tuy rằng áp chế cực thấp, nhưng vẫn bị hắn nghe được rành mạch.

“Hừ.” Phượng Thần Anh cười lạnh một tiếng, đuổi kịp Đường Phi.

Trở lại Diên Phi viện, liền nhìn thấy Đường Phi ngồi ở trong đình trước viện, trong tay thưởng thức bình dược Hà Tịch đưa cho hắn.

“Hắn là người của thái tử, ngươi không sợ bình này là độc dược?” Phượng Thần Anh ngồi vào bên người Đường Phi, gợi lên khóe môi hỏi.

“Hà Tịch tuyệt đối sẽ không hại ta.” Đường Phi thản nhiên nói, trong giọng nói tràn đầy tín nhiệmkhông thể dao động.

“Quá mức mù quáng tin tưởng một người, kết quả bị tổn thương sẽ là chính ngươi.” Phượng Thần Anh bình tĩnh nói.

“Hắn bất đồng.” Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh nói.

Phượng Thần Anh cũng nhìn hắn, trong mắt hàn quang chợt lóe.“Vậy còn ta? Ta ở trong lòngngươi, cũng bất đồng sao?”

“Chúng ta có thể không cần mỗi lần đều nói đến Đường Phi chuyện này có được hay không?” Đường Phi không kiên nhẫn nhìn Phượng Thần Anh: “Ai quy định có tình nhânrồi sẽ không thể có bằng hữu? Phượng Thần Anh, ta nói rất nhiều lầnrồi, Hà Tịch với ta mà nói, chỉ là một bằng hữurất trọng yếu, cũng là một bằng hữu duy nhất của ta nơi này.”

“Ta đây có phải hay không là một tình nhânduy nhất của ngươi? Tình nhânrất trọng yếu?” Phượng Thần Anh bỗng dưng để sát vào môi Đường Phi, ách thanh hỏi.

Đường Phi theo bản năng muốn đẩy ra, lại bị Phượng Thần Anh đè lại cái gáy, không cho hắn né tránh.

“Ngươi -- ân.......” Môi bị hôn trụ, Đường Phi nói không ra bất luận lời phản bác nào.

Phượng Thần Anh thoáng thối lui một chút, dán vào môi Đường Phi nói: “Vừa rồi ở trong phòng, chuyện tình của chúng ta còn chưa làm xong, hiện tại tiếp tục làm đi......” Nói xong lại hôn lên.

--------------------

## 53. Chương 53: Đều Tự Mưu Đồ

Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn ngườiquỳ trên mặt đất, khóe miệng tươi cười ngưng tụ lãnh sương.

Phía trênVô Tướng càng ngày càng tỏa ra sát ýmãnh liệt, cúi đầu thẳng tắp quỳ gối trước mặtPhượng Thần Anh, chỉ có đôi mắt nhìn không ra một tia biểu tình, mà ánh mắt lại là một mảnh tĩnh mịch.

“Ngày mai bổn tọa phải rời khỏi một trận, ngươi âm thầm bảo hộ Đường Phi, không được phép có sơ suất.” Phượng Thần Anh lãnh đạm nói.

Vô Tướng chấn động, mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt tràn đầy không dám tin.

Phượng Thần Anh quét hắn liếc mắt một cái, nói: “Như thế nào, ngươi không muốn?”

“Không!” Vô Tướng gục đầu xuống vội vàng trả lời: “Thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tốt công tử!”

“Bổn tọa hiện tại không giết ngươi, là vì tạm thời còn cần một con chó biết nghe lời và có giá trị lợi dụng. Bất quá, nếu ngươi cứ tiếp tục muốn chết, bổn tọa nhất định sẽ không chút do dự thành toàn cho ngươi.” Phượng Thần Anh mặt mang tươi cười, thanh âm lại mang theo sát ýlãnh khốc.

Vô Tướng trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng, cung thanh đáp: “Dạ, thuộc hạ hiểu được.”

Phượng Thần Anh chán ghét liếcVô Tướng một cái, lạnh lùng hỏi: “Đường Phi trúng độc, các vương phủ có phản ứng gì.”

“Thái tử phủ cũng không dị động, Tần Nghịsau khi biết chuyện này cũng thực khiếp sợ, hơn nữa đã đoán ra ai đã hạ thủ. Thuộc hạ cho rằng chuyện này hẳn là cùng thái tử phủ không có quan hệ. Phúc vương phủ tựa hồ cũng không có động tĩnhgì, bất quá thuộc hạ lại điều tra được mấy ngày trước Tần Chiêu từng cùng một thần bí nhân gặp mặt, về phần người nọ là ai, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tra được.”

Phượng Thần Anh trầm tư một trận, sau đó mở miệng nói: “Hiền vương phủ bên kia thì sao?”

Vô Tướng cả kinh, Các chủ hoài nghi Tần Nhan?“Hiền vương bên kia không có an bài mật thám, nếu Các chủ muốn biết, thuộc hạ lập tức đi điều tra!”

“Không cần, bổn tọa chỉ là hỏi một chút. Ngươi cũng không tất đi Hiền vương phủ an bài mật thám, hắn bên kia bổn tọa tự có dự tính.” Phượng Thần Anh tùy ý phất tay nói.

“Dạ.” Vô Tướng trầm giọng đáp, nghĩ nghĩ còn nói: “Hiền vương cùng Các chủ giao hảo, nhất định sẽ không phải hắn hạ độc ngài.”

“Hừ, ai nói độc kia là hạ cho bổn tọa?” Phượng Thần Anh thản nhiên nói, trong mắt tràn đầy trào phúng nhìn Vô Tướng tự cho là thông minh.

Vô Tướng sửng sốt, không phải cấp Các chủ hạ? Chẳng lẽ là --“Độc kia là hạ cho công tử?!” Vô Tướng thất thanh nói. Nguyên bản hắn còn không xác định, bất quá hiện tại xem ra là thật có người muốn mạng Đường Phi!

Phượng Thần Anh ánh mắt lạnh lùng: “Hắn còn chưa tới phiên ngươi quan tâm, ngày mai ngươi chỉ cần bảo vệ tốt hắn là đủ, nhớ kỹ đừng cho hắn rời khỏiDiên Phi viện, càng không thể cho hắn đi tìm -- ‘Hà Tịch’ !”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Vô Tướng rùng mình, nhanh chóng cúi đầu nói. Trong lòng lại một trận đau khổ, không thể cho hắn đi tìm Hà Tịch sao?

Ngày kế, Phượng Thần Anh lôi kéo Đường Phi dặn dò hảo một trận, bảo hắn ngoan ngoãn uống thuốc, ngoan ngoãn đợi ở Diên Phi viện lại càng không được tùy ý tiếp kiến khách nhân, hắn rất nhanh sẽ trở về. Dàn xếp tốt Đường Phi, lại mệnh Ưu nhi hảo hảo chiếu cố hắn, phân phó Mặc Trúc đến Đông viện âm thầm giám thị Nam VũcùngLam Tử Tương, nếu bọn họ có động tĩnh khác thường chớ đả thảo kinh xà, chờ hắn trở về hãy nói sau.

Đem sự tình đều an bài thỏa đáng, Phượng Thần Anh mới mang theo Thiết Hoán cùngtùy tùng ly khai Phượng Tê Các.

Đường Phi cau mày đem một chén dược đen tuyền ngửa đầu uống cạn, Ưu nhi hầu ở một bênnhanh chóng tiếp nhận bátkhông, đem mận ngọt đã chuẩn bị tốt đưa cho Đường Phi.

Đường Phi xem cũng không xem đã bắt một phen ném vào miệng, dùng sức nhai nuốt, thẳng đến khi vị thuốc cùnghương vị chua xót trongmiệng dần dần tiêu tán, mày kiếm vẫn nhíu chặt lúc này mới chậm rãi giãn ra. Dược kia của Cốc Dương xác thực là rất hữu hiệu, mới uống vài ngày liền đem mớ độc bá đạo kia thanh trừ sạch sẽ. Đáng tiếc chính là quáđắng, mỗi lần uống xong miệng đều vướng vị đắng suốt một ngày, làm hại hắn ăn cái gì cũng đều cảm thấy buồn nôn. Phượng Thần Anh cho ngườimang một chút mận ngọt lại đây, vừa mới bắt đầu hắn còn có chút bài xích, đây không phải chỉ có nữ hài tử mới thích ăn vặt thôi sao, cho hắn ăn để làm cái gì? Bất quá đợi Phượng Thần Anh nhét một miếngvào miệng hắn, hắn không còn lên tiếng nữa, bởi vì thứ này nọ, hương vị cũng không tệ lắm, nhưng tối trọng yếu là có tiêu trừ vị thuốc đắng trong miệng, về sau hắn không tái bài xích mận ngọt này.

Ưu nhi xem Đường Phi vẻ mặt thâm cừu đại hận ăn mận, vụng trộm nhấp hé miệng, công tử sợ đắng thật đúng là giống tiểu hài tử a! Đem mận lưu lại, Ưu nhi thu thập hảo đồ này nọ rồi lui xuống, hắn hôm nay muốn cấp công tử nấu một bát canh bong bóng cá, canh này cần phải đun lâu một chút.

Đợi vị thuốc hoàn toàn biến mất, đĩa mận ngọt đã hoàn toàn vào trong bụngĐường Phi. Ngồi ở phía trước cửa sổ ngây ngốc, Đường Phi mới phát hiện bản thân đã bốn năm ngày chưa ra khỏiDiên Phi viện.

Không bằng, ra ngoài dạo xung quanh......

Đường Phi ở trong sân dạo qua một vòng, phát hiện không ai đi theo hắn, sau mới hướng đại môn Diên Phi việnđi đến. Một chân vừa mới bước ra cửa, sau cổ bỗng nhiên căng thẳng, thân thể không thể tự chủ nương theo một đạo kình lực phía sau thối lui.

Còn chưa đứng vững, Đường Phi bản năng xoay người, nắm chặt đầu quyền hung hăng hướng người nọ đấm qua.

Người nọ nhẹ nhàng né đi, tránh được công kíchcủa Đường Phi. Đường Phi thấy hoa mắt, người nọ đã quỳ gối trước mặthắn, thanh âm nặng nề mà khàn khàn: “Thuộc hạ mạo phạm, thỉnh công tử thứ tội.”

“Là ngươi ? !” Đường Phi cả kinh nói, người trước mắtnày, Đường Phi chỉ tiếp xúc qua một lần, chính là đêm Hiền vương đại hôn, hắn kính nhờ hắn đi tìm xem xét tình huống của Hà Tịch, còn cho hắn đem Phượng Thần Anh mang về.

Vô Tướng vẫn là cúi đầu, chỉ có đôi mắt nhìn không ra bất luận cảm xúc: “Thuộc hạ Vô Tướng, phụng Các chủ chi mệnh bảo hộ công tử.”

Đường Phi trong lòng nghi hoặc tiêu thất, nguyên lai là Phượng Thần Anh hỗn đản kia đem hắn gọi đến giám sát mình. Xem bộ dángvừa rồi của Vô Tướng, hắn hôm nay ra không được.

“Đứng lên.” Đường Phi thanh âm có chút lãnh đạm, hắn chán ghét người nơinày động một chút liền quỳxuống, càng chán ghét người khác hạn chế tự do của hắn, hiện tại Vô Tướnglại phạm vào cả hai điều kiêng kịnày, hắn sao có thể có sắc mặt hoà nhã cho được?

Vô Tướng sửng sốt, đầu tiên là cung kính nói một câu “Tạ công tử”, sau mới đứng lên.

“Sự tình lần trước cám ơn ngươi.” Đường Phi nhớ tới chuyện lần trước còn chưa hướng hắn nói lời cảm tạ.

Vô Tướng sửng sốt, thực rõ ràng là không nghĩ tới Đường Phi hội đột nhiên cùng hắn nói cám ơn, chỉ là lúng ta lúng túng “A” một tiếng.

Đường Phi không có để ý phản ứng của Vô Tướng, ngược lại gắt gao theo dõi gương mặt hắn, trong mắt tràn đầy tìm kiếm. Vô Tướng bị hắn xem đến có chút khẩn trương, nhưng ngại thân phận lại không dám nói gì, chỉ có thể không được tự nhiên đứng ở tại chỗ tùy ý hắn đánh giá, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía nơi khác.

“Mặt của ngươi,” Đường Phi bỗng nhiên lên tiếng: “Là giả đi? Chỉ là mặt nạ da người ở bên ngoài?”

Vô Tướng trong lòng căng thẳng, mạnh mẽ nhìn về phía Đường Phi, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, chẳng lẽ là Các chủ nói cho hắn? Không, sẽ không, lấy tính cách Các chủ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện nguy hiểm như vậy! Vẫn là, hắn nhìn ra bản thân có gì sơ hở? Thuật dịch dung của mình là theo chủ nhân học, thiên hạ vô song thì không dám nói, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhìn ra bất luận sơ hở nào, huống chi đối phương còn là một người không có võ công? Vô Tướng không tự chủ được xoa xoa món đồ này nọ cất giấu trong ngực, trong mắt hốt nhiên có chút bi ai dao động.

Đường Phi nhíu mày, động tác cùng ánh mắt của hắn chứng minh vừa rồi mình đoán đúng.

Vô Tướnghạ mắt, thấp giọng nói: “Công tử thông minh hơn người, thuộc hạ bội phục.”

“Muốn biết ta vì cái gì biết?” Đường Phi nhìn hắn hỏi, ánh mắt lại ngắm ngắm ngực hắn, nơi đó giống như có cái gì hơi hơi cộm lên, chỗ vạt áo có một sợi dây gì đó, Đường Phi còn không kịp thấy rõ ràng là cái gì, Vô Tướng đã đem nó thu hồi kĩ.

Vô Tướng gật gật đầu, Đường Phi liền nói: “Bởi vì trên thế gian không có khả năng có người chỉ có đôi mắt, trừ phi khuôn mặt kia là giả. Ngươi có thể nói chuyện, là vì ngươi biết phúc ngữ(thuật nói bụng, từng chú thích rồi, chẳng qua sợ mọi người quên nên chú thích lại).” Đường Phi thời điểm học trung học thịnh hành việc đọc tiểu thuyết võ hiệp, hắn lúc ấy cũng không thể ngoại lệ đâm đầu vào đọc, tự nhiên đối với cái gọi là thuật dịch dung đều có chút hiểu biết. Bất quá khi đó hắn cho rằng thuật dịch dung chỉ là đám tiểu thuyết gia bịa đặt ra, từ sau khi biết Vô Tướng tồn tại, hắn mới tin tưởng thuật dịch dung là có thật, nhưng không ngờ chân thật như thế. Còn có phúc ngữ, bình thường nghệ nhân múa rối đều biết, muốn học không phải việc khó.

Vô Tướng ngẩng đầu nhìn Đường Phi, vừa muốn nói gì, Ưu nhi liền từ phòng bếp đi ra, vừa đi vừa nói chuyện: “Công tử, ngài có đói bụng không? Ưu nhi làm chút điểm tâm, ngài trước làm no bụng đã.”

Đường Phi nhìn về phía Ưu nhi, Ưu nhi đang bưng một đĩa hoa quế cao hướng về phía hắn, trên mặt mang theo tươi cườingọt ngào, tựa hồ nhìn không thấyVô Tướng ởphía sau. Đường Phi nghĩ nghĩ lập tức xoay người, Vô Tướng không biết khi nào thì đã đi rồi.

Chẳng lẽ hắn không thể ở trước mặt người khác hiển lộ thân phận? Đường Phi nghi hoặc nghĩ, còn có ánh mắt vừa rồi hắn nhìn chính mình, có chút kỳ quái, hơn nữa mình tựa hồ giống như đã ở nơi nào gặp qua ánh mắtnày.

“Công tử? Ngài đang nhìn cái gì đâu?” Ưu nhi kỳ quái đi đến bên cạnhĐường Phi nhìn xung quanh, cái gì cũng không thấy.

“Không có gì, vừa rồi nhìn thấy một con chim nhỏ kỳ quái mà thôi, bất quá đã bay đi.” Đường Phi đối Ưu nhi cười cười nói.

Ưu nhi kỳ quái nhíu nhíu mày, vẫn là không nói gì, sau đó cao hứng muốn Đường Phi thử xem điểm tâmhắn làm.

Chỗ tối, Vô Tướngliễm trụ khí tức khoáthai cánh tay, một đôi ánh mắt bình thường vô kỳ tràn đầy đau thương.

Thái tử phủ.

“Khởi bẩm điện hạ, thuộc hạ một đường theo dõi Hà đại nhân, phát hiện hắn vẫn hướng thành Nam đi, dọc theo đường đi nhàn nhã chậm rãi, cũng không có nửa điểm khác thường, cuối cùng lên núi, vào Tiêu Tương Cư. Bởi vì Tiêu Tương Cư có quy củ riêng, cho nên thuộc hạ không thể tiến vào điều tra.” Một tử sĩ mang theo mặt nạ sắt màu đen quỳ gối trước mặt Tần Nghịnói: “Bất quá thuộc hạ ở chân núi đợi nửa canh giờ, vẫn không thấy Hà đại nhân xuống núi, đành phải về trước phục mệnh.”

“Tiêu Tương Cư?” Tần Nghịmắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa, phất phất tay, tử sĩ đối hắn cúi người chào liền biến mất thân ảnh.

“Hà đại ca thường đi Tiêu Tương Cư, điểm ấy không có gì khả nghi.” Thuần Vu Quyết khuôn mặt nhỏ nhắntinh xảo khẽ chau mày: “Điều khả nghi là --”

“Đường Phi trúng độc chưa lành, vì sao hắn còn có thể nhàn nhã thoải mái như thế đi Tiêu Tương Cư phẩm trà?” Thuần Vu Quyết chưa nói xong, Tần Nghị liền tiếp lời. Thuần Vu Quyết cùng Tần Nghị liếc nhau, đều thấy được lo lắngtrong mắt đối phương, xem ra Hà Tịch thật sự, không đơn giản.

Hiền vương phủ.

Hiền vương phi đoan trang hiền thục tự mình cầm nước trà đi vào đại sảnh, tỳ nữ bên người cặp mắt sắc bén tiếp nhận đĩa trà trong tay Vương phi, Vương phi rót một ly trà đặt ở trong tayTần Nhan, đối hắn ngượng ngùng cười: “Vương gia, thỉnh dùng trà.” Rồi sau đó lại bưng lên một ly khác, đưa tới trước mặt Phượng Thần Anh đang tươi cười tà mị, nhẹ giọng nói: “Phượng Các chủ, thỉnh dùng trà.”

“Hiền vương hảo phúc khí, cưới được một Vương phi hiền lành xinh đẹp như vậy, thật sự là làm cho ta hâm mộ không thôi.” Phượng Thần Anh vẻ mặt hâm mộ không chút nào kiêng kị đánh giá Hiền vương phimột thân hoa phục cử chỉ khéo léo, chậc chậc tán thưởng.

Vương phi bị hắn trắng trợn khen ngợi thì đỏ bừng mặt, nâng khăn lụa mỏng che đậy gương mặt, thanh âm còn mang theo ngượng ngùng của thiếu nữ: “Là phượng Các chủ quá mức tán thưởng.”

Tần Nhan đã có chút miễn cưỡng cười cười, nói: “Ngươi nếu thích, cũng có thể thú một tiểu thư khuê các, Phượng Tê Các không phải vừa lúc thiếu một nữ chủ nhân sao?” Trong lòng lại chua xót nghĩ, Thần Anh lần đầu tiên gọi hắn là -- Vương gia, mà không phải cái tên vô cùng thân thiết vô cùng thân thiết trước kia -- “Tiểu Nhan”.

“Ha ha ha !” Phượng Thần Anh lại sang sảng cười to, vỗ vai Hiền vươngnói: “Vương gia, ngươi thật sự là nói đùa, ta còn muốn phong lưu thêm vài năm, cũng không nghĩ sớm như vậy đã đem chính mình trói buộc. Huống hồ, hôm nay nữ nhânxinh đẹp nhất, hiền lành nhất đã thành Vương phicủa ngươi, ta làm gì cũng phải tìm một người không thể so với Vương phi kém hơn a!”

Nghe những lời này, Vương phi vừa là vui mừng vừa là ngượng ngùng, lúc này đỏ mặt, xấu hổ nhìn Tần Nhan cười.

Tần Nhan biểu hiện trách cứ trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh một cái, nói: “Châu nhi da mặt mỏng, ngươi đừng nên châm chọc.” Nói xong đứng dậy nắm tay Vương phi ôn nhu nói: “Ngươi sáng nay tiến cung thỉnh anphụ hoàng, lại bồi hoàng hậu nói chuyện một hồi lâu nói, lúc này cũng đã mệt mỏi, đừng hầu hạ, để cho hạ nhânlàm là được. Đi nghỉ ngơi đi, ngươi mệt muốn chết rồi, người đau lòng nhưng là bổn vương a.”

Tần Nhan cùng Vương phi mười ngày trước đã xuống Giang Nam chơi xuân, hôm qua mới trở về, hôm nay trời còn chưa sáng liền đứng dậy tiến cung diện thánh thỉnh an, Vương phi trên mặt sớm lộ ra mệt mỏi, chỉ là vẫn che dấu, Tần Nhan lại xem rõ ràng trong mắt.

Vương phi cúi đầu cười, nói: “Như vậy thiếp thân trước hết xin cáo lui.” Nói xong đối Phượng Thần Anh cúi chào, Phượng Thần Anh nhanh chóng đứng dậy đối nàng vái một cái, tỳ nữ giúp đỡ Vương phi lui vào trong.

Đám người đi rồi, Tần Nhan tươi cười trên mặt dần dần trở nên chua xót, hắn cùngChân Châu Nhisau khi kết hôn vẫn như vậy tương kính như tân, tuy rằng chính mình tha thiết ước mơ mộtChân Châu Nhithản nhiên ôn nhu, tính cách dịu ngoan,cũng là người tốt nhất hắn lựa chọn làm hoàng hậu. Nhưng mà, cái hắn muốn, cũng không phải sinh hoạtnhư vậy.

“Làm sao thế? Bỗng nhiên bộ dáng giống như không mấy vui vẻ?” Phượng Thần Anh thanh âm mềm nhẹ ở bên tai Tần Nhan vang lên, Tần Nhan trong lòng nhảy dựng, bỗng dưng đỏ mặt.

“Không có gì, chính là có chút lo lắng.” Tần Nhan thấp giọng trả lời. Phượng Thần Anh mỉm cười, hoàn toàn không có sang sảng nhiệt tình vừa rồi, ôn nhu lôi kéo tay Tần Nhan ngồi xuống, hỏi: “Lo lắng cái gì?”

“Lo lắng, nếu ngươi có thê tửrồi, có phải hay không cũng sẽ không còn quan tâm ta ......” Tần Nhan có chút chua xót nói.

“Nói bậy bạ gì đó? Chuyện thú thê này, ta còn chưa suy xét qua.” Phượng Thần Anh không bận tâm nói.

“Nhưng mà, liền như ta hiện tại cưới thê, ngươi đối ta cũng không giống như lúc trước......” Tần Nhan cúi đầu không dám nhìn Phượng Thần Anh: “Tựa như ngươi vừa rồi, thế nhưng gọi ta là -- Vương gia......”

“Cáp !” Phượng Thần Anh bật cười: “Tiểu Nhan a tiểu Nhan, ngươi bảo ta ở trước mặt Vương phi của ngươi gọi ngươi là tiểu Nhan, nàng còn không đem ta trở thành cái gai trong mắt? Ta chỉ là ở trước mặt nàng làm bộ dáng mà thôi, thời điểm gọi ngươi Vương gia ta còn thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình!”

Tần Nhan trong lòng vui vẻ, vội vàng nói: “Thật sự? Vậy ngươi về sau không cần tái gọi ta là Vương gia, ách, trừ bỏ ở trước mặtChâu nhi.” Hắn cũng không muốn khiếnChân Châu Nhiở phía sau đa tâm, ngược lại sẽ đối với Phượng Thần Anh bất lợi.

“Đương nhiên.” Phượng Thần Anh thuận tay vuốt vuốt cái mũi thanh tú của Tần Nhan, Tần Nhan mặt bỗng dưng đỏ lên, lại không hề né tránh, mắt tràn đầy tình thâm nhìn Phượng Thần Anh. Mà Phượng Thần Anh lúc này lại thả hồn nơi khác, nghĩ, nếu hắn cứ như vậy đối Đường Phi nói những lời này, khẳng định sẽ bị hắn né tránh, hơn nữa kẹp lấy ngón tay của chính mình, lạnh lùng hỏi “Ngón tay có phải hay không bị ngứa”.

“Hừ.” Nghĩ đến đây Phượng Thần Anh thực lỗi thời bật cười, ánh mắt mang theo ôn nhuchưa bao giờ từng có.

Tần Nhan sửng sốt, trực giác nói cho hắn Phượng Thần Anh vừa rồi là nghĩ đến người nào khác, tuyệt đối không phải bởi vì hắn!

“Làm sao vậy?” Tần Nhan làm bộ vô tình hỏi, trên mặt còn mang theo tươi cười vui sướng vừa rồi.

“Không có gì, chính là nghĩ tới một con nhím nhỏ, người đầy gai nhọn.” Phượng Thần Anh cười lắc đầu.

Con nhím?! Thần Anh trước kia cũng đã nói qua con nhím gì đó...... Là Phương Lâmkia sao! Tần Nhan chấn động, lửa giận hừng hực dấy lên, trong mắt hận ý cay nghiệt chợt lóe rồi biến mất, cố gắng che dấu cảm xúcchính mình, Tần Nhan cười nói: “Phải không? Kia thế nhưng thật ra rất khả ái.”

Phượng Thần Anh cười cười, không tính nói tiếp, chuyển đề tài hỏi: “Ngươi có biết trước đó vài ngày Phượng Tê Các xảy ra chuyện không?”

Tần Nhan trong mắt xẹt qua một tia bối rối, trên mặt lại trấn định tự nhiên: “Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng biết ta hôm qua mới trở về, rất nhiều chuyện còn chưa kịp biết.”

Phượng Thần Anh nắm bắt được một tia bối rối chợt lóe rồi biến mất của Tần Nhan, cười nói: “Đúng vậy, trước đó vài ngày, đúng rồi, chính là ngày ngươi xuống Giang Nam đó, có người lẻn vào Phượng Tê Các, ở trong Diên Phi viện của tahạ độc, mà còn đắc thủ.” Phượng Thần Anh trên mặt tràn đầy tươi cườikhông bận tâm, tựa hồ đối với chuyện này một chút tức giận cũng không có, ngược lại cảm thấy buồn cười.

“Cái gì?!” Tần Nhan cả kinh kêu lên, vẻ mặt bối rối cùng khẩn trương: “Vậy ngươi thế nào? Có bị gì hay không? Ngườiđã bắt được chưa? Là ai làm?”

Phượng Thần Anh mắt phượng híp lại, trên mặt tiếu ý không giảm: “Nếu ta có việc còn có thể đứng ở trước mặt ngươi sao? Là người hạ độc quá ngốc, đem độc hạ ở trong Tuyết Nha ta chưa bao giờ uống, ngược lại làm cho một tiểu nam sủng tham ăn tham uống trong Các bị vạ lây, thật sự là tai bay vạ gió.”

“Chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào còn không sớm nói cho ta biết?” Tần Nhan nghe Phượng Thần Anh nói xong thần sắc khó chịu, có chút trách cứ nói, sau đó giống như quan tâm hỏi: “Nga,còn nam sủng uống lầm độc dược thì sao? Thế nào?” Kỳ thật kết quả hắn đã sớm biết, chuyện Phương Lâmmạng lớn không chết,Nam Vũ đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho hắn.

“Hắn? Mệnh lớn hồng phúc tề thiên không chết được, bất quá ta thế nhưng thật ra đem đám thị cơ Nam việntất cả đều thanh lý ra ngoài, âm thầm xử lý không ít mật thám.” Phượng Thần Anh cười nói: “Khiến cho ta ít khi xuất môn lại có một cái cớ để nổi danh trong dân chúng.”

“Phải không? Thì ra người hạ độc là thị cơ Nam viện?” Tần Nhan giả bộ giống như vô tình hỏi.

“Ân, nàng cũng chính miệng thừa nhận. Hơn nữa bình Câu Hôn cũng từ trên người nàng lấy ra.” Phượng Thần Anh nâng chung trà lên nhấp một ngụm nói.

“Câu Hôn?!” Tần Nhan vẻ mặt kinh ngạc: “Đó là vậtcủa hoàng gia, một tiểu thị cơ như thế nào khả năng có Câu Hôn?!”

“Cho nên, người phía sau nàng thân phận nhất định không đơn giản. Bây giờ còn có năng lực chỉ còn lại Tần NghịcùngTần Chiêu, Tứ ca kia của ngươi cùng vài huynh đệ khác nhưng thật ra không đáng nghi.” Phượng Thần Anh nói.

“Ngươi hoài nghi ai? Nhị ca, hay là Tam ca?” Tần Nhan thấp giọng hỏi.

“Đều có khả nghi.” Phượng Thần Anh nói, đón lấy lại nhìn Tần Nhan, nói: “Bọn họ nếu đã muốn đối ta xuất thủ, ngươi phải cẩn thận rồi.”

“Ta?” Tần Nhan cười cười: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ có cơ hội đó.” Sau lại vẻ mặt lo lắng nhìn Phượng Thần Anh nói: “Nhưng ngươi thì khác, trong phủ nhiều người lai tạp, tuy rằng bỏ tai hoạ ngầm ởNam viện, lại vẫn còn không ít ám cọc, cần phải cẩn thận chú ý.”

“Đương nhiên, ta --” Phượng Thần Anh còn chưa nói xong, một tôi tớ liền hoang mang rối loạn chạy vào, vẻ mặt hoảng sợ trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặtTần Nhan, kêu lên: “Vương gia, Vương phi không biết vì sao té xỉu!”

Cái gì ? ! Tần Nhan chấn động, thân thể gầy gò loạng choạng, Phượng Thần Anh từ sau lưng đỡ hắn một phen.

Tần Nhan hai mắt vô thần, trong lòng vừa sợ vừa giận, là ai? Dám đối với Hiền vương phủ xuất thủ?! Phượng Thần Anh phía sau hắnánh mắt chợt sáng chợt tối, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì.

## 54. Chương 54: Mặt Nạ Bí Mật…

Hiền vương phi bỗng nhiên té xỉu,Hiền vương phủ từ trên xuống dưới, từ già xuống trẻ đều sợ hãi. Việc này còn kinh động Hoàng Thượng, nhanh chóng phái Thái y tốt nhất trong cung đến Hiền vương phủ giúp Vương phi chẩn trị.

Đang lúc các đạo nhân mã, thậm chí ngay cả Phượng Thần Anh cũng đang đoán là ai lớn gan như vậy, dám ở phía sau động đến Vương phi, ngay lúc đó Thái y tuyên bố một kết quả làm người ta kinh hỉ không thôi.

Vương phi té xỉu không phải bởi vì trúng độc hoặc là tặc nhân ám toán, mà là Vương phi đã có thai! Hoàng Thượng làm gia gia, Hiền vươngđược làm cha!

Cái này khiến toàn bộ cả kinh vui vẻ, làm cho Hiền vương phủ ngườingười thể nghiệm được một lần cảm giác tọa sơn xe(Rollercoaster, mấy tàu lượn siêu tốc vòng lên vòng xuống ở các khu vui chơi giải trí ấy), tuy rằng cổ nhân không biết cái gì kêu là sơn xe cũng căn bản không có trò chơi này, nhưng cảm giác trái tim bị kích thích chợt cao chợt thấp kia thìvẫn là giống nhau.

Biết được việc vui này, sau Hoàng Thượng long nhan đại duyệt, thuốc bổ quý hiếm,lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu,từng xe từng xe ban cho. Chân lão tướng quân phái vài vị lão bộc tay chân lanh lợi đến vương phủ hầu hạ, sau đó thắp hương quỳ gối bái tế tổ tiên, lão lệ thành tâm cảm tạ các vị liệt tổ liệt tông phù hộ, nữ nhi hắn thật sự là không chịu thua kém! Mới thành thân ba tháng đã có hài tử!

Nhưng thật ra Hiền vươnglại vẻ mặt bình tĩnh, ôn ngôn nhẹ giọng an ủi Vương phi một phen, một chút cũng không có biểu hiện mừng như điên sau khi biết mình đã làm cha.

Tần Nhan an ủi thê tử, thẳng đến khi nàng bình yên ngủ, trên mặt mới lộ ra một tia mờ mịt cùng không yên. Phượng Thần Anh nghe tin tức như thế, sau chỉ đối hắn nói một câu chúc mừng, xác thực đúng là chân tâm chúc phúc, tươi cười trên mặt cũng là chân chân thật thật vì hắn vui mừng. Nhưng cái này không phải cái hắn muốn! Vì cái gì hắn cùng một nữ nhân có hài tử, Thần Anh một chút cảm giác tức giận cũng không có? Thậm chí không có tới một điểm khó chịu, ngược lại vẻ mặt cao hứng đối hắn nói chúc mừng? Trước kia chỉ cần có nữ nhân đối hắn hơi ân cần một chút, Thần Anh sẽ vẻ mặt khó chịu, thậm chí phất tay áo chạy lấy người, muốn hắn hảo hảo giải thích một phen cho tới khi làm hắn nguôi giận, nhưng vì cái gì hiện tại, Thần Anh một chút cũng không sinh khí? Là vì trong lòng Thần Anh thật sự không có hắn sao?!

Không thể! Tần Nhan hai mắt thanh minh bỗng dưng biến thành hung ác, nhất định là Phương Lâmkia mê hoặc Thần Anh, Phượng Thần Anh mới có thể đối hắn lãnh đạm như vậy! Nhất định là hắn! Hừ, Tần Nhan lạnh lùng cười, nếu độc Câu Hôn không giết được ngươi, vậy bổn vương sẽ tìm người đem ngươi thiên đao vạn quả, toái thi vạn đoạn, xem Thần Anh lần này còn cứu ngươi như thế nào!

Hiền vương phi có thai, Hoàng Thượng cao hứng đại xá thiên hạ, ở trong cung mở tiệc chiêu đãi quần thần. Thậm chí còn thừa dịp say rượu, trước mặt mọi người tuyên bố -- ngô tôn nãi thiên tử chi mệnh (cháu nội ta là chân mệnh thiên tử)!

Lời này vừa ra, quần thần ồ lên.

Thái tử năm nay đã muốn hai mươi tư niên kỷ, không cần nói thái tử phi đến nay còn chưa thấy bóng dáng, bên người thậm chí ngay cả một thị thiếp cũng không có! Lại đối với Thuần Vu tiểu tướng quân ôn nhu săn sóc, sủng ái có thừa, mỗi người đều nói, thái tử không ham nữ sắc lại hảo long dương. Hắn cùng Thuần Vu Quyết về điểm sự tình này đã sớm bị quần thần truyền tai nhau! Vừa hảo Long Dương lại không gần nữ sắc, đương nhiên không thể có tử tự! NếuTần Nghị là một Vương gia nhàn tản thì không có gì để nói, nhưng hắn cố tình lại là thái tử, là thái tử! Cái này liền có vấn đề, hơn nữa còn là đại đại vấn đề!

Hôm nay Hoàng Thượng trước mặt mọi người nói ‘ngô tôn nãi thiên tử chi mệnh’, này không phải rõ ràng nói muốn phế truất thái tử, lập người khác sao? Về vấn đề lập ai, các đại gia trong lòng mỗi người đều hiểu rõ ràng, chỉ là người người không dám nói toạc ra. Bởi vì chuyện này không thể tùy tiện, tuy rằng thái tử hiện tại không có nửa điểm địa vị đáng nói, nhưng rốt cuộc vẫn là một thái tử đứng đầu các Vương gia, ai dám thật sự ở trước mặt hắn nói cái gì a?

Nghe câu như thế, Hiền vương lại điềm đạm cười không nói, đối quần thần kính rượu ai đến cũng không cự tuyệt, ai nấy đều thấy được tâm tình của hắn tốt vô cùng. Mà thái tử, lại nửa điểm làm cho người ta nhìn không thấu. Hoàng Thượng có ý tứ phế truất hắn, hắn lại còn có thể bình tĩnh tự nhiên tươi cười đầy mặt cùng Thuần Vu tiểu tướng quân kia tán tỉnh, chuyện trò vui vẻ. Chân thật làm một bộ dáng hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn đây một là thật sự đối ngôi vị hoàng đế không có nửa điểm hứng thú, hoặc là có chiêu bài nào khác ở phía sau nên không lo lắng bị phế truất.

Chính bởi vì trạng tháiái muội không rõnày, cho nên đại bộ phận người vẫn bảo trì thái độ tọa sơn quan hổ đấu, mà mặt khác cũng cómột bộ phận người không nhỏ, đã muốn ngầm đứng ở bên phe Hiền vương.

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

“Hôm nay Hoàng Thượng mở tiệc chiêu đãi quần thần, chúc mừng Vương phi có thai, ta nhìn thấy Tần Nhan cũng cho ngươi thiệp mời, như thế nào không đi?” Đường Phi liếc liếc mắt một cái,ghé áp vào trên vai Phượng Thần Anh.

“Nga,” Phượng Thần Anh không yên lòng ứng thanh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi đang cầm trong tay quyển sáchkia, thúc giục nói: “Qua trang qua trang, tình tiết tiểu thư đi dự dạ hội của tình lang còn ở phía sau a!”

Đường Phi nhíu mày, thuận tay lật qua trang khác cho hắn, lại hỏi: “Ngươi thật sự không có việc gì, hay là làm bộ như không có việc gì?”

“Có việc, như thế nào không có việc! Ngón tay ngươi che lại mất rồi, chặn đi vài chữ ta xem không được.” Phượng Thần Anh bất mãn nói.

Đường Phi khóe miệng co rút, theo lời đem ngón tay cái ly khai.

“Ngươi còn chưa có trả lời vấn đềcủa ta.”

“Lão thiên gia, thật sự là quá mạo hiểm, tình lang hoàn hảo kia né tránh đám ngườituần tra ban đêm, nếu không hắn cùng tiểu thư bị bắt phải cùng nhau ngâm lồng heo (cái trò trừng phạt hay thấy trong phim, bắt gian phu dâm phụ chụp vào trong lồng heo, rồi quăng xuống nước cho chết đuối)!” Phượng Thần Anh còn chưa thỏa ý chậc lưỡi: “Thật sự là, mỗi lần ra chỉ có một chútnhư vậy, lại còn in ấn thành một quyển! Ai, lại hạ hồi phân giải, lại đợi thêm một tháng.” Cảm giác được hai đạo ánh mắtlãnh lệ, Phượng Thần Anh ngạc nhiên, tà mắt nhìn Đường Phi, vẻ mặt cười lấy lòng nói: “Cái kia, Phi nhi, ngươi vừa rồi hỏi ta cái gì?”

“Chết đi!” Đường Phi rốt cục không thể nhịn được nữa đem sách vỗ vào trên mặtPhượng Thần Anh, uổng công hắn ngàn năm khó có được một lần lương tâm thức tỉnh muốn an ủi hắn, ai biết người này căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng!

“A ~” Một tiếng kêu khoa trương thảm thiết, Phượng Thần Anh bị đẩy ra, lại lấy tốc độ cực nhanh quay trở về, ôm Đường Phi nơi này cọ cọ, nơi đó sờ sờ, giả bộ giống như vô tình hướng giường lớn hoa lệ đi đến.

Đường Phi tâm sinh cảnh giác, ổn định cước bộ không cho Phượng Thần Anh tái động, tà mắt nhìn hắn, nói: “Muốn làm?”

Phượng Thần Anh khóe miệng khẽ nhếch, mắt phượng híp lại, vẻ mặt xuân tình nhộn nhạo để sát vào bên tai Đường Phi nói: “Đêm dài lộ trọng, ngươi nói xem?” Đường Phi từ khi trúng độc đến bây giờ, đã qua hơn mười ngày, mười mấy ngày nay Phượng Thần Anh đều là xem được ăn không được, đừng nói đến nghẹn có bao nhiêu khó chịu! Không phải không nghĩ tới đến Đông viện đi tìm đám công tử kia giải quyết, nhưng vừa thấy nhóm mỹ nam tử mảnh mai trước giờ vẫn luôn yêu thích nhất, hắn cư nhiên hưng trí không dậy nổi! Phượng Thần Anh dục hỏa đốt người,nghiến răng nghiến lợi đem món nợ này tính ở trên đầuĐường Phi, thề rằng đợi Đường Phi khỏi hẳn, hắnsẽ lấy cả vốn lẫn lời mang hết trở về! Về phần hoàng cung yến hội, Phượng Thần Anh có cân nhắc qua, cuối cùng vẫn là cảm thấy khỏa “Đường” trong nhà này có vẻ có lực hấp dẫn hơn, đành phải ở trong lòng không có một chút thành ý đối Tần Nhan nói câu thật có lỗi, đem thiệp mời quăng đi, liền ở lại bên người Đường Phi không rời. Mắt thấy Đường Phi đã hoàn hảo không sai biệt lắm, Phượng Thần Anh nghe hơi thở nhè nhẹ đặc hữu của hắn, hảo huynh đệ đã sớm kiềm chế không được mà rục rịch!

“Ta đếm đến ba, ngươi lập tức buông tay.” Đường Phi ý đồ bài khai tay của Phượng Thần Anh càng ngày sờ soạng càng đi xuống, đáng tiếc bản thân nội lực đều không có, như thế nào là đối thủ của hắn? Đường Phi cắn răng, tự trấn định bắt đầu đếm: “Nhất, nhị --”

“Tam!” Phượng Thần Anh giúp Đường Phi đem số cuối cùng đếm xong, một phen ôm lấy ngườiđã mong nhớ rất nhiều ngày,nhanh chóng hướng giường lớn bên kia đi tới, sau đó đè nặng lên Đường Phi chính là một trận loạn thânkhông đầu không đuôi.

Đường Phi thoáng giãy dụa, sau động tác liền biến thành đón ý hùa theo...... Vô nghĩa, hắn cũng là nam nhânchính trực huyết khí phương cương a, Phượng Thần Anh nghẹn hơn mười ngày, chẳng lẽhắn thì không?! Còn muốn ở phía sau nói thêm cái gì nữa chứ? Thượng đi! Chờ hắn lấy hết tinh lựcPhượng Thần Anh, hừ hừ, hắn cũng không tin lần này còn không áp ngã được hắn!

Bất quá, sự thật chứng minh, Đường Phi quả thật là áp không ngã Phượng Thần Anh.

Ngày thứ hai, hai ngườiquần nhau kịch liệt suốt một đêm,con Hoa Phượng Hoàngkia mới thần thanh khí sang sảng xuất môn, hắn còn chưa cấp Tần Nhan tặng lễ vật chúc mừng hắn sắp thăng cấp làm cha a.

Đường Phi nằm lười ở trên giường, đầy người xanh tím hôn ngân cùng cắn ngân, xương sống thắt lưng đều đau nhức, bất đắc dĩ nhìn đỉnh giường điêu khắc tinh mỹ, ai, hắn như thế nào có thể chống lại Phượng Thần Anh vốn không có lý trí bình tĩnh chứ? Bị hắn ở trên giường nói hai ba câu khiêu khích một chút, liền thật sự bồi hắn hồ nháo một đêm, hơn nữa không một lần có thể phản công...... Bất quá, hắn cũng không phải không thu được gì, nếu Phượng Thần Anh ở trên người hắnchiếm tiện nghi, hắn làm gì cũng phải đem lợi tức thu trở về.

Hai chân vẫn còn run run, Đường Phi đến dục trì ở mặt sau thư thư phục phục tắm một cái, giải trừ mệt mỏi trên người sau tùy ý ăn chút gì, kêu Ưu nhi đến đây giúp hắn thay quần áo.

“Công tử, ngài đây là muốn ra ngoài? Nhưng mà lão gia không phải nói không cho ngài chạy loạn sao?” Ưu nhi giúp Đường Phi cột lấy vạt áo, cố ý xem nhẹ hôn nhân chói mắt trên cổ hắn.

“Tối hôm qua hắn đáp ứng rồi, từ hôm nay trở đi không còn nhốt ta, cũng không tái phái người đi theo ta, ta muốn đi nơi nào thì cứ đi.” Đường Phi rút dây cột tóc tùy ý đem tóc buộc lại nói.

Cái gì? Hiện tại công tử đã thành mục tiêu củanhững người đó, lão gia như thế nào sẽ đáp ứng cho công tử chạy loạn? Ưu nhi thần sắc phức tạp, một bên giúp Đường Phi sửa sang lại đai lưng, một bên đoán tâm tưPhượng Thần Anh, lão gia rốt cuộc là quan tâm công tử, hay căn bản chính là đùa bỡn công tử?

Nhìn ra Ưu nhi lo lắng, Đường Phi nói: “Phượng Thần Anh còn nói cho ngươi đi theo ta, một tấc cũng không rời.” Hừ, Phượng Thần Anh nói sẽ không phái người đi theo hắn, vậy Ưu nhi thì là cái gì? Bất quá, Ưu nhi võ công không kém, nếu thực sự có chuyện, vẫn là có thể bảo hộ hắn ...... Nghĩ đến đây Đường Phi nhịn không được ai thán, hắn, Đường Phi cư nhiên đọa lạc đến mức cần nhờ một hài tử bảo hộ mình!

“Dạ! Ưu nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt công tử!” Ưu nhi nghe xong Đường Phi nói, sau nhất thời mặt mày hớn hở, vẻ mặt kích động.

Đường Phi khóe miệng co rút, không có trả lời. Hắn hôm nay muốn đi tìm Hà Tịch, lần trước hắn tới nơi này gặpmình một chút, lại vội vàng bận rộn rời đi, trước khi đi lại nói những lời kia khiến hắn không thể không để ý......

Thái tử phủ.

Đối với việc Đường Phi tới chơi, Tần Nghị không tỏ vẻ nhiều kinh ngạc, chỉ là khách sáo hàn huyên vài câu, liền cùng Thuần Vu Quyết rời đi, hôm nay bọn họ muốn vào cung diện thánh.

Đối với hai người lãnh đạm, Đường Phi cũng không có bao nhiêu để ý, tuy rằng hắn cùng Hà Tịch giao hảo, nhưng ở một mức độ nào đó mà nói, hắn vẫn là ngườiPhượng Tê Các. Cửa thái tử phủ đồng ý mở ra vì hắn cũng đã thực không tồi, còn có thể trông cậy chủ nhân nhiệt tình đối đãi sao? Nhưng thật ra Ưu nhi đối với thái độ lãnh đạm của bọn họ chất chứa nhiều bất mãn, còn nói một câu gì “Bất quá chỉ là một thái tử ở lãnh cung không thực quyền mà thôi”, bị Đường Phi sau khi nghe được khiển trách hắn một trận. Nơi này là thái tử phủ, địa bàn của người ta, cẩn thận tai vách mạch rừng,cẩn thận họa sát thân, Ưu nhi mới hậm hực ngậm miệng.

Lúc này, một tỳ nữ tố trang (trang phục trắng) bước lại đây, nói Hà Tịch bảo hắn vào tiểu viện gặp mặt. Đường Phi nghe ra ý tứHà Tịch, để cho Ưu nhi ở lại tại chỗ, tự mình đi tìm Hà Tịch .

Vào tiểu viện củaHà Tịch, Đường Phi kêu hai tiếng cũng không có ngườiđáp lại, cảm thấy nghi hoặc trực tiếp đẩy cửa vào trong phòng.

“Hà Tịch, ngươi ở đâu?” Đường Phi trở ra lại gọi một tiếng, lập tức đi về hướng nội thất.

“Nga, Đường Phi ta ở đây, ngươi đợi đã, ta lập tức ra liền --” Hà Tịch có chút luống cuống tay chân quấn quít lấy băng vảitrên người, càng là khẩn trương càng dễ dàng làm lỗi, băng vải ngược lại không thể quấn cho tốt, còn bị mở bung ra.

“A......”

Hà Tịch khinh hô một tiếng, Đường Phi trong lòng căng thẳng, nghĩ đến Hà Tịch xảy ra chuyện gì, ba bước cũng chỉ hai bước tiến lên, vén sa liêm phòng ngủ đi vào.

“Làm sao vậy?” Ngữ khí khẩn trương quan tâm, Đường Phi nhìn tình cảnhtrước mắt, có chút xấu hổ đứng tại chỗ, tiến cũng không được lùi cũng không xong. Chỉ là trong lòng có một tia cảm giác không phối hợp xẹt qua, rất nhanh bị hắn xem nhẹ.

Nghe được thanh âmĐường Phi, Hà Tịch hoảng hốt tay chân toàn bộ rối loạn, mặc kệ băng vảiphân tán, nhanh chóng nắm áo khoác choàng ở trên người, động tác quá lớn còn làm đụng tới miệng vết thương vừa kết vảy, đau đớn nhíu mày.

“Ngươi không sao chứ?” Nhìn Hà Tịch trên mặt thống khổ, Đường Phi không tự giác hỏi.

“Ách, không có việc gì, cái kia, ta rất nhanh thì tốt rồi, ngươi có thể ở bên ngoài chờ một chút không?” Hà Tịch mặt mang xấu hổ, hai bên má ửng lên hai đóa mây đỏ.

Nguyên bản Đường Phi chỉ là cảm thấy xấu hổ,lúc này lại có chút ngượng ngùng, kỳ thật hai đại nam nhânnhìn thấy cơ thể của nhau cũng không có gì to tát, chẳng qua Hà Tịch đối hắn hữu tình, cho dù Đường Phi chỉ xem hắn như bằng hữu, nhưng cũng sợ sẽ khiến người khác hiểu lầm đi.

“Ân, ta ở ngay tại bên ngoài, cần hỗ trợ thì kêu ta một tiếng.” Đường Phi nói xong nhanh chóng lui ra ngoài.

Hà Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, bình phục tâm tình sau bắt đầu thu thập băng vảitán loạn.

Chỉ chốc lát Hà Tịch ăn mặc chỉnh tề đi ra, bên hông còn để lộ trang sức phỉ thúy Đường Phi đưa cho hắn, từ sau khi Đường Phi tặng hắn, hắn cơ hồ không rời khỏi nó nửa bước.

Đường Phi tự nhiên đối Hà Tịch cười, nói: “Ngươi cố ý làm cho ta một mình vào đây, là có chuyện sao?”

Hà Tịch cũng giống như đã quên chuyện ngoài ý muốnvừa rồi, cười nói: “Cũng là ngươi hiểu biết ta. Ngươi lần này đi ra, bên cạnh nhất định có ngườitheo, vì thoát khỏi bọn họ, ta chỉ có thể mang ngươi đến cửa sau.”

“Cáp,” Đường Phi cười cười, nói: “Ưu nhi rất thông minh, nếu ta chậm chạp còn không ra ngoài, nhất định sẽ tiến vào tìm.”

“Không quan hệ, ta đã phân phó hạ nhân đi nói cho hắn, ngươi muốn cùng ta đánh cờ, không thích bất luận kẻ nào quấy rầy. Chúng ta hiện tại đi, trước khi trời tối thì gấp gáp trở về,thần không biết quỷ không hay.” Hà Tịch đã sớm nghĩ tốt lí do thoái thác, muốn chặn lại một tiểu người hầu có gì khó?

“Ngươi xem ra đã sớm có kế hoạch tốt, nói đi, muốn đi chỗ nào?” Đường Phi nhìn Hà Tịch tươi cười giảo hoạt,có chút bất đắc dĩ, cười hỏi.

“Tiêu Tương Cư, lão hữu kia làm kiểu điểm tâmmới, la hét muốn ta mang ngươi đi nếm thử trước tiên.” Hà Tịch cười nói.

“Nhưng mà thương thế của ngươi......” Đường Phi có chút lo lắng, lần trước đi Tiêu Tương Cư, hắn nghĩ đến Hà Tịch đã hoàn hảo không sai biệt lắm, nhưng vừa rồi tuy rằng chỉ là thoáng nhìn qua, cũng thấy được hai vết đao thương dữ tợn trước ngực hắn, làm cho người khác cảm thấy ghê người.

“Không ngại, miệng vết thương đã muốn vảy kết, không dính nước là được.” Hà Tịch không bận tâm cười cười, còn nói: “Sắc trời không còn sớm, nếu không đi,đợi trời tối sẽ không còn kịp.”

Đường Phi thấy hắn thần sắc tự nhiên, cũng đem tâm buông lỏng, đi theo hắn từcửa sau thái tử phủ chạy ra.

Đáng tiếc trời không thuận lòng người, vừa ra khỏi thái tử phủ liền nhìn thấy mây đen kéo tới, đem Miên Cẩm thành bao phủ ở dướimột bóng ma.

“Trận mưa nàythực trùng hợp, sớm không đến,muốn không đến,lại đến vào lúc này.” Đường Phi cau mày nói, vừa lúc bọn họ còn không có mang dù.

“Đi nhanh chút, nhìn xem có thể hay không trước khi trời mưa đến được Tiêu Tương Cư.” Hà Tịch lôi kéo Đường Phi, cước bộ càng mau.

Nhưng cho dù bọn họ có đi nhanh hơn nữa, cũng không thoát khỏi trận mưa xuân như vũ bão, thời điểm mới đến trước cổng lớn tòa quỷ trạch kia, trên trời liền truyền đến tiếng sấm nổ vang: “Rầm” một tiếng, mưa to xối xả đổ xuống.

“Đi vào tránh mưa!” Đường Phi cũng không quên miệng vết thương Hà Tịch không thể đụng vào nước, đẩy ra đại môn quỷ trạch liền lôi kéo hắn vọt vào.

Vừa tiến quỷ trạch, một cỗ âm khí thẩm người xâm nhập vào cốt tủy, Đường Phi nhịn không được rùng mình một cái, da gà nổi lên một thân.

Quỷ khí bức nhân, đây là thứ duy nhất Đường Phi hiện tại nghĩ đến, thật sự là quá chuẩn xác!

Nắm chặt tay Hà Tịch, Đường Phi hướng đại trạch đi đến, tìm được một chỗ không bị dộtcũng không quá âm trầm mới dừng lại cước bộ.

“Ai, xem ra Tiêu Tương Cư đi không được.” Hà Tịch vỗ vỗ nước mưa trên quần áo, vẻ mặt tiếc hận nói: “Không thể tưởng được mỹ thực ăn bất thành, còn biến thành ướt sũng.”

Đường Phi sợ Hà Tịch trên người có thương tích, lại tại địa phương âm trầm như vậy ở lâu thân thể không chịu nổi, nhanh chóng cởi áo khoác phi lên trên người hắn. Hà Tịch vừa định cự tuyệt, Đường Phi mặt bình tĩnh nói: “Mặc vào.” Chân thật đáng tin, ngữ khíhơi chút bá đạo.

Hà Tịch trong lòng run lên, nhiệt khí không ngừng mà hướng trên mặt chạy tới. Sợ bị Đường Phi nhìn rabản thân lúc này quẫn bách, nhanh chóng cúi đầu nói một câu “Cám ơn”.

Đường Phi lại không để ý tâm tình lúc này của Hà Tịch, ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh cấu tạoquỷ trạch này.

Trên trần nhà đã giăng kết khắp nơi đầy mạng nhện, lớp tro bụi thật dày che đậy hết điêu khắc cùngtranh họa. Gia cụ tán loạn đầy đất đã bể nát tứ phân ngũ liệt, cỏ dại trong viện mọc dày, cây Hòe cao lớn che ánh mặt trời bắn vào, Đường Phi dám khẳng định, cho dù có ánh mặt trời chiếu vào, chỗ quỷ trạch này cũng vẫn là âm khí nặng nề.

Đối diện trên tường có một đại phiến đen tuyền gì đó, cảm giác như là một loại chất lỏng bắn vào mặt trên.

Là...... Đường Phi dưới chân mềm nhũn, trước mắt một mảng đen thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Một bên Hà Tịch nhanh chóng giúp đỡ hắn, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn về phía khối đen tuyền kia. Hắn rất quen thuộc, máu khô cạn trải qua bao năm tháng lắng đọng lại, chính là loại màu đennày.

“Đường Phi, Đường Phi!” Hà Tịch giúp đỡ Đường Phi đi đến hành lang gấp khúc ngồi xuống, máu trong phòng kia có vấn đề! Nhanh chóng ngưng tụ nội lực để đưa chân khívào hậu tâmĐường Phi, hắn nghĩmáu trên tường có gì đó quấy phá, lại không biết Đường Phi chỉ đơn thuần là sợ huyết.

“Không có việc gì.” Đường Phi bắt lấy tay Hà Tịch vì hắn đưa vào nội lực: “Đã không có việc gì.” Có lẽ là huyết kia đã tồn tại thật lâu cho nên màu sắc mờ nhạt đi, Đường Phi sợ hãi đối với nó không phải rất sâu, cho nên rất nhanh liền bình tĩnh lại.

“Chúng ta không thể ở trong này đợi được, đi.” Hà Tịch nâng dậy Đường Phi muốn chạy, lại bị Đường Phi vẻ mặt tái nhợt giữ chặt, nói: “Hiện tại mưa lớn như vậy, đi như thế nào? Chờ một chút đã, nếu nơi này thực sự có thứ này nọ gì muốn hại chúng ta, ở thời điểm chúng ta vừa tiến đến cũng đã hại rồi. Huống chi ngươi từ trước không phải từng trụ qua nơi này sao? Nếu có thứ dơ bẩn gì đó tới, ngươi lấy thân phận khách nhân từng đã ở đây, cùng bọn họ thương lượng một chút để chúng ta tránh mưa, ta nghĩ bọn họ cũng sẽ không nhỏ nhen như vậy.”

Lúc này Đường Phi còn có tâm tư nói giỡn, Hà Tịch thật sự là không biết nên nói cái gì. Hà Tịch muốn đem quần áo đắp lên cho Đường Phi, Đường Phi lại kiên quyết cự tuyệt, hắn nói bản thâncùng lắm thì chỉ bỗng nhiên hôn mê một chút, sẽ không có gì.

Xem Đường Phi đầu đầy mồ hôi lạnh, Hà Tịch từ trong lòng lấy ra một khối khăn lụagiúp hắn lau, ánh mắt không cẩn thận nhìn đến dấu vết trên cổ hắn, trong lòng đau xót. Cũng bởi vì đang thất thần, Hà Tịch không chú ý tới có một thứ khác cũng rớt theo ra, hơn nữa vừa vặn rớt xuốngtrên người Đường Phi.

Đường Phi nhặt lên thứ kia, rất mỏng rất mỏng, nhìn giống như giấy gì đó. Xúc cảm lại lạnh lạnh mềm mại, màu sắc có chút xấp xỉ màu da con người.

Lúc này Hà Tịch cũng chú ý tới, sắc mặt bỗng dưng biến đổi, muốn ngăn cản Đường Phi triển khai thì đã không còn kịp rồi.

Đường Phi mở ra thứ mỏng manh gì đó, có hai ánh mắt lớn nhỏ động, kế tiếp là cái mũi, sau đó là miệng.

“Này. Đây là cái gì? Giống như..... là mặt nạ?!” Đường Phi mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hà Tịch, vẻ mặt kinh nghi.

Hà Tịch sắc mặt đã khôi phục như thường, trấn định tự nhiên đem nhân bì diện cụ (mặt nạ da người)trong tay Đường Phi thu hồi, thản nhiên nói: “Không sai, đây là nhân bì diện cụcủa ngươi.”

Đường Phi chấn động, không dám tin hỏi: “Của ta?!” Hà Tịch như thế nào sẽ có nhân bì diện cụ của hắn? Hà Tịch muốn làm gì?!

“Phải.” Hà Tịch phủi phủimiếng diện cụ được chế tác hoàn mỹ, sau đó cẩn thận đem nó dính ở trên mặt mình, nhìn Đường Phi hỏi: “Giống hay không?”

Đường Phi vẻ mặt khiếp sợ, hắn đã không thể nghĩ được nên nói cái gì!“Lão thiên gia...... này, này quả thực chính là giống nhau như đúc! Hà Tịch, ngươi vì cái gì phải làm nhân bì diện cụ của ta?” Đường Phi cầm lấy tay Hà Tịch có chút kích động hỏi.

Hà Tịch chậm rãi đem mặt nạ tháo xuống, tỉ mỉ thu hồi giấu vào trong lòng, mới mỉm cười trả lời: “Vì một ngày trong tương lai, biết đâu có thể cứu ngươi một mạng.”

Đường Phi nhíu mày, gắt gao hỏi: “Có ý tứ gì? Ngươi không phải biết cái gì chứ?”

Hà Tịch oai đầu, đối Đường Phi le lưỡi, vẻ mặt cười khẽ nói: “Không nói cho ngươi.”

“Hà Tịch !” Đường Phi sắc mặt trầm xuống, thanh âm không tự giác dẫn theo chút tức giận.

“Đường Phi,” Hà Tịch cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, biểu tình có chút khó xử, càng nhiều là cô đơn: “Chuyện này coi như ta cầu ngươi, đừng nữa hỏi, có thể chứ? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta, Hà Tịch, đời này tuyệt đối sẽ không hại ngươi.”

Đường Phi run lên, buông lỏng tay ra. Trầm mặc hồi lâu, thẳng đến khi tiếng mưa đêm rào rạt dần dần đình chỉ, Đường Phi mới mở miệng nói: “Hết mưa rồi, chúng ta trở về đi......”

“Ân.” Hà Tịch thản nhiên lên tiếng.

Ưu nhi ở trong đại sảnh thái tử phủ đợi ước chừng hai canh giờ, cũng không thấy bóng dángĐường Phi. Tuy rằng hạ nhân nói với hắn, công tử đang cùng Hà đại nhân đánh cờ, nhưng Ưu nhi vẫn là lo lắng! Ngay tại thời điểm hắn không kiềm chế được, muốn vọt vào đi tìm người, Đường Phi lại đi ra!

Chỉ là...... Ưu nhi nghi hoặc nhìn Đường Phi đôi giày màu đen bị ẩm ướt, mặt trên còn dính chút lầy lội, quần áo trên dưới cũng ẩm thấp. Này, thấy thế nào cũng không giống như là bộ dáng vừa chơi xong ván cờ đi?

“Thời gian không còn sớm, trở về đi.” Đường Phi chắp tay sau lưng đi từng bước một ra đại sảnh, biểu tình đạm mạc.

“Dạ, công tử.” Ưu nhi lên tiếng trả lời nhanh chóng đuổi kịp, công tử nhất định đã xảy ra chuyện gì đi? Nếu hắn không muốn nói, vậy cần không hỏi. Nhưng mà, nên hay không cấp lão gia báo cáo?

----------------------

Tiểu kịch trường:Có quỷ!!!

Một ngày nọ,Phượng Thần Anhcùng Đường Phi đi ở trên đường cái, bỗng nhiên một trận cuồng phong quỷ dị gào thét. Phượng Thần Anh một đầu ngân phát (tóc bạc) rối tung, hỗn độn phất phới, vừa vặn lúc này một tấm đạo bùa màu vàng không biết theo chỗ nào thoát ra, bị gió mạnh thổi lại đây, không biết trùng hợp hay không lại liền dính ở trên đầuPhượng Thần Anh. Phượng Thần Anh vốn bởi vì tối hôm qua không được thỏa mãn mà tâm tình cực kém, lúc này bộ mặt dữ tợn, một phen xả hạ lá bùakia: “tê lạp tê lạp” xé thành nhiều mảnh nhỏ rồi ném đi, đám giấy vụn đón gió rồi bị thổi mất.

Lúc này, một tiểu hài tử ba bốn tuổi vừa vặn đi ngang qua, đem một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh xem vào trong mắt.

“Oa” Một tiếng khócvang động trời, đem mọi người xung quanh đều kinh hách.

Mẫu thân hài tử nhanh chóng đem tiểu hài tử ôm vào trong ngực dỗ dành, tiểu hài tử khóc lớn nói: “Nương, có quỷ, có quỷ a!” Vừa khóc vừa kêu, ngón tay còn chỉ vào Phượng Thần Anh đang đứng ở trên đường.

“Quỷ ?” Phượng Thần Anh không dám tin chỉ chỉ chính mình, lại ngơ ngác nhìn Đường Phi, hỏi: “Tiểu quỷ kia là đang nói ta?”

Đường Phi nhướng mày, sắc mặt khó chịu nhìn tiểu hài tử.

“Thật là, bộ dạng giống quỷ như vậy thì cũng đừng xuất môn dọa người! Nếu con ta bị ngươi dọa đến ngất xỉu, lão nương tuyệt đối không buông tha cho ngươi!” Phụ nhânkia ôm lấy nhi tử của mình, một bên hùng hùng hổ hổ mắng một bên dỗ nhi tử rời đi.

Phượng Thần Anh rõ ràng còn chưa phục hồi tinh thần, lại nghe được người xung quanh đối hắn chỉ trỏ, nói cái gì “Khó trách gương mặt so với hoa khôi của Vạn Hoa Lâu còn xinh đẹp hơn, khẳng định là yêu quái thành tinh tu luyện lâu năm tới nơi này làm ác”, còn có cái gì “Nhìn hắn một đầu ngân phát, yêu khí xông thiên, chúng ta nên hay không tìm một đạo sĩ thu phục hắn, miễn cho hắn gây tai họa cho người dân Quỷ Tà chúng ta”, đều là những lời nói linh ta linh tinh gì đó, Phượng Thần Anh nghe được liền bốc lửa, thời điểm vừa muốn động thủ, Đường Phi lại duỗi tay lại đây, gắt gao cầm tay hắn nói: “Không phải nói muốn ăn trứng luộc lòng đào? Về nhà làm cho ngươi.”

Phượng Thần Anh sửng sốt, lửa giận trong lòng từng chút biến mất vô tung vô ảnh, giơ lên một khuôn mặt tươi cườisáng lạn, gắt gao ôm Đường Phi, lớn tiếng nói: “Về nhà về nhà, ăn trứng luộc lòng đào ~”

Quần chúng vây xem đồng loạt hấp một ngụm khí lạnh, vô luận nam nữ già trẻ đều ngơ ngác như nai con lạc mẹ, nam tử kia quả thật là yêu nghiệt, cười một cái có thể đem hồn phách người khác đều câu đi! Nam tử anh tuấn bên người hắn kia, vẻ mặt thần sắc như có bệnh trạng, khẳng định là bị hắn hút dương khí mới biến thành như vậy!

“Thần Anh,” Đường Phi hạ mắt, ngọt ngào đối Phượng Thần Anh ở bên người hắn,nhẹ giọng nói: “Kỳ thật ngươi như vậy, cũng rất tốt. Ta, thực thích.”

Phượng Thần Anh ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn hai đóa mây đỏ khả nghi trên má Đường Phi, hạ phúc liền cứng rắn một trận, khóe môi nhếch lên nụ cười tà khí, thấp giọng nói: “Ta sẽ cho ngươi càng yêu ta hơn.” Nói xong một phen ôm lấy Đường Phi, hướng Đường gia bay đi.

Trứng luộc lòng đào cái gì, chờ hắn đem khỏa “Đường” ngọt chết người không đền mạng này,ăn sạch sẽ không chừa một mẩu rồi nói sau!

----------------------

## 55. Chương 55: Âm Mưu

Miên Cẩm thành, trong một khách sạn.

“Chủ nhân, thuộc hạ đã thăm dò đầy đủ hoàn cảnhtrong thành, vị trí Phượng Tê Cácở ngay tại hướng tây nam trong thành, ở gần các vương phủ, nhưng vẫn bảo trì một khoảng cách vừa phải.” Một nam tử trung niên mặc quần áomàu rám nắng, cung kính đối diện một hắc y nam tử tuổi tác xấp xỉ bốn mươi giống như mình, nói.“Bất quá, đã nhiều ngày, hắn tựa hồ thường xuyên ra vào Hiền vương phủ, sợ là đã có một hiệp nghị nào đó.”

Nam tử kia một thân khí chất quý tộc, giơ tay nhấc chân đều ẩn ẩn mang theo uy nghivương giả, trên gương mặt cực kỳ anh tuấn cương nghị, lại mang theo tia lo lắng không tương xứng, dù là như vậy, hắn vẫn tản mát ra khí thế bức người khiến người ta không dám nhìn thẳng.

“Phái người vào xem qua chưa?” Hắc y nam tử trầm giọng hỏi.

“Phượng Tê Các thủ vệ nghiêm ngặt, từ lần trước có người hạ độc, phòng thủ càng thêm cẩn trọng, ra vào đều phải có lệnh bài, thuộc hạ không dám phái người đi điều tra, sợ đả thảo kinh xà.” Tông y nam tử (áo màu nâu)giải thích nói, trong mắt cũng tràn đầy sầu lo: “Nhưng ngược lạiHiền vương phủ kia thủ vệ thực lơi lỏng, thuộc hạ đã phái một người ẩn thân trong vương phủ.”

“Ai!” Hắc y nam tử thật sâu thở dài: “Ngươi làm tốt lắm, chẳng qua phải cẩn thận che dấu tung tích, ta không muốn làm cho vị trong cung kia biết ta đến đây.”

“Dạ, chủ nhân.” Tông y nam tử nghĩ nghĩ, còn nói: “Chỉ là, thuộc hạ nghe được trong thành, cư dân nghị luận, nói là vị trong cung kia có ý phế truất thái tử. Chủ nhân ngài ý tứ là --”

“Chuyện này ngươi không cần phải đi tra, chúng ta lần này ra ngoài chủ yếu là đem hắn mang về. Chuyện trong cung chỉ cần vị kia không ra mặt, chỉ cần giang sơnHoàng Diệp không bị uy hiếp, chúng ta sẽ không quản.” Hắc y nam tử nói xong, có chút mệt mỏi đối hắn phất phất tay: “Ngươi trước lui xuống nghỉ ngơi đi, có chuyện gì ngày mai nói sau.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Tông y nam tử nhìn ra chủ nhân mệt nhọc, liền không thể tiếp tục quấy rầy hắn, thật sâu cung kính lui ra ngoài.

Đợi tông y nam tử kia rời khỏi đây, hắc y nam tử mới mệt mỏi dựa ở trên lưng ghế, lẩm bẩm: “Thần nhi, ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta lại như thế nào mới không làm thất vọng hắn a......”

(Hai nhân vật quan trọng xuất hiện rồi a =)) )

Phượng Tê Các.

Đường Phi tựa vào vách đá trên dục trì, nhắm mắt hưởng thụ người nọ ở phía sau phục vụ.

“Lực đạo lớn hơn một chút.” Đường Phi phân phó nói.

“Dạ, đại lão giacủa ta.” Phượng Thần Anh tức giận đáp, lực đạo trên tay tăng thêm một phần: “Như vậy được không?”

“Ngô ~” Đường Phi thoải mái rên rỉ ra tiếng, thở dài: “Chính là như vậy, thoải mái.”

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, tay mát xa trên vai lặng lẽ đi dịch chuyển về phía trước vài phần, đầu ngón tay thon dài cố ý lại như vô tình đụng vào hai điểm đỏ sẫm mẫn cảm trước ngực Đường Phi.

“Tay ngươi nếu không thành thật, ta liền một cước đem ngươi đá đi, ngươi về sau đừng tiếp tục nghĩ được cùng ta cộng dục (tắm chung).” Đường Phi nhắm mắt lại lành lạnh nói.

Phượng Thần Anh đôitay vụng trộm quấy phá kia run lên, hậm hực rụt về sau, thành thành thật thật mát xa, hữu khí vô lực nói: “Dạ, lão gia......” Trong lòng âm thầm phỉ phúc, sờ một chút cũng có thiếu khối thịt nào đâu!

Đường Phi vụng trộm mở một con mắt, nhìn đến Phượng Thần Anh bộ dáng kinh ngạc,thiếu chút nữa bật cười. Xem như, thấy hắn ngoan ngoãn nghe lời như vậy cũng phải thưởng......

“Nếu hầu hạ cho tốt, bản lão gia đêm nay sẽ sủng hạnh ngươi.” Đường Phi nhắm mắt lại, một bộ dáng đại gia khoản đãi nói.

Phượng Thần Anh mắt phượngảm đạm bởi vì câu này “Tạch” một cái liền biến đổi, trên mặt nụ cười càng phát ra tươi đẹp, động tác trên tay càng ra sức, nước miếng lấy lòng ở bên taiĐường Phi, thở nhiệt khí hỏi: “Lão gia, thoải mái sao?”

“Thoải mái.” Đường Phi vừa lòng gật gật đầu, còn nâng taygiống như khen thưởng sờ sờ đầu Phượng Thần Anh tỏ vẻ cổ vũ.

Phượng Thần Anh tươi cười lại sâu hơn, trong mắt quang mang càng thêm sỗ sàng, môi đã muốn dán trên vành tai Đường Phi, thanh âm trầm thấp tà mị: “Lão gia, ngươi cũng đã thư thái, nếu vậy bổn tọa sẽ không khách khí .”

Nguy hiểm tới gần, Đường Phi mở choàng mắt, còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, cằm đã bị người kiềm trụ, cổ bị ngửa ra buộc thừa nhận nụ hôn sâukịch liệt lại cực nóng kia. Trì bích cứng rắn ở phía saucấn ở trên lưng hắn, Đường Phi đau đến nước mắt đều nhanh chảy ra! Hoa Phượng Hoàngchết tiệt này!

“Ân......” Đường Phi khó chịu muốn né, lại bởi vì mất đi tư thế tiên cơcủa cơ thể, bị Phượng Thần Anh phía sau gắt gao giam cầm không thể nhúc nhích, trốn không ra tránh không thoát. Chỉ có thể cố gắng nghiêng đầu né tránh nụ hôn như mưa rền gió dữ, giãy dụa quát: “Ngươi muốn chết a! Thắt lưng của ta sắp bịgãy -- ân !”

Phượng Thần Anh lại che lại môi của hắn, vươn tay đến nách Đường Phi thoáng dùng một chút lực, liền đem hắn từ trong nước kéo ra, để hắn ngồi ở trên sàn tiếp tục thừa nhận nụ hôn nồng nhiệt của mình.

“Đại gia ta không muốn!” Một tiếng quát lớn từ trong bể truyền ra, nhưng sau đó lại im lìm. Ưu nhi cùng Mặc Trúc hầu ở gian ngoài bị hoảng sợ, hai mặt nhìn nhau, sau một lúc chợt nghe đến bên trong truyền tới, những thanh âm trẻ con không nên nghe.

Hai người liếc nhau lại lập tức cúi đầu, ăn ý buông sa trướng, đỏ mặt rời khỏi bể.

Kích tình qua đi, Phượng Thần Anh ôm lấy Đường Phi đang buồn ngủ, hai tay ở sau thắt lưng hắn nhẹ nhàng xoa ấn. Hắn đêm nay có chút không khống chế được, đợi đem Đường Phi ép buộc đến phát hỏa mới phát hiện bản thân lực đạo tựa hồ thật sự không nhẹ. Thoáng một chútkhống chế dục hỏaquá khích của mình, nhưng khi nghe đến Đường Phi cố gắng áp chếtiếng than nhẹ cùng thở dốc, nhìn đến khuôn mặt tuấn tú ẩn hiện tình dục cùng thống khổ đan vào nhau, lại tiếp tục khôngthể khống chế lực đạo được......

Ai, lúc trước hắn thích nhất đám tiểu quan kiều mỵ như nữ tử, rên rỉ cùng vẻ mị thái, cũng thích da thịt trắng nõn như tuyết của bọn họ. Nhưng từ sau khi Đường Phi đến đây, hắn giống như, càng ngày càng chán ghét mấy thứ trước kia. Ngược lại đối với Đường Phi loại tự nhiên không ngừng này, than nhẹ thở dốcchỉ thuộc về nam nhân, muốn ngừng mà không ngừng được, thậm chí càng ngày càng mê muội, càng ngày càng không thẻ khống chế...... Tựa như buổi tối hôm nay giống nhau, phát điên mà ép buộc, chỉ để có thể nghe thêm nhiều một chút thanh âm mà hắn thích, nhìn xem nhiều một chút gương mặt anh tuấn vì hắn mà trầm mê trong tình dục, bộ dángmê người.

Phượng Thần Anh nhìn sườn mặt xinh đẹp của Đường Phi, trái tim bỗng dưng đập nhanh mấy nhịp. Có chút bất đắc dĩ thở dài, cúi đầu hôn lên khóe môihắn, bản thân giống như, thật sự không thể kiềm chế......

Đang lúc Phượng Thần Anh bởi vì cảm giác chính mình chưa bao giờ từng có mà lâm vào suy nghĩ sâu xa, Đường Phi nửa ngủ nửa tỉnh bỗng nhiên nhẹ nhàng hô một tiếng “Phượng Thần Anh”. Phượng Thần Anh ngẩn người, cúi đầu tinh tế nhìn mặt màyĐường Phi, đôi môi bởi vì mình phệ cắn mà sưng đỏ, trong lòng nhu ý càng sâu, trong mắt tình thâm bản thân không nhìn thấy: “Làm sao vậy? Khó chịu?”

Thanh âm quá mức ôn nhu làm cho Đường Phi thoáng run lên không thể tra ra, vấn đề chôn ở thật lâu trong lòng cứ nhẹ như vậy mà nói ra miệng: “Ngươi đáng giá cho ta tin tưởng sao?” Lời Hà Tịch nói hắn không thể không để ý, kỳ thật ai muốn hại hắn, hắn phần lớn đều không cảm giác, chỉ là nếu người muốn hại hắn là Phượng Thần Anh, hắn thật sự không thể thờ ơ. Có lẽ là vì, Phượng Thần Anh với hắn mà nói là đặc biệt, đặc biệt đến khiến hắn sợ hãi, sợ hết thảy đều là hư tình giả ý, có mục đích khác, giống như chuyện Thừa vươngtrước kia. Cho nên, thứ hắn cần chỉ là một đáp áncó thể cho chính mình an tâm.

Phượng Thần Anh trong mắt ánh sáng nhạt chợt lóe, tay ôm Đường Phi không tự giác nắm thật chặt, trầm giọng nói: “Ta nói ngươi sẽ tin sao? Đường Phi, ta sẽ không trả lời ngươi vấn đề này, nhưng có một ngày, ngươi sẽ biết ta có đáng giá cho ngươi tin tưởnghay không.”

Đường Phi mi phong giật giật, cuối cùng không có mở to mắt, trầm mặc tựa hồ đã ngủ.

Phượng Thần Anh vô thanh thở dài, hắn tựa hồ, đem bản thân bức đến hoàn cảnhtiến thoái lưỡng nan. Ôm Đường Phi, Phượng Thần Anh cũng nhắm hai mắt lại.

Đông viện.

Nam Vũ nhìn Lam Tử Tươngngồi ở trước mặtmình, khóe miệng dẫn theo một tia trào phúng tiếu ý. Lam Tử Tươngsắc mặt lộ vẻ phẫn nộ, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể dùng ngữ khí không tốt mở miệng nói: “Lần trước đã thất thủ, tuy rằng nói đám nữ nhân ởNam viện thay nhóm ta chịu tội, nhưng chúng ta cũng bị người theo dõi! Hơn nữa còn cách chưa đến nửa tháng đã lại động thủ, lão gia đem Phương Lâmkia canh chừng nghiệm ngặt, ngươi cho rằng chúng ta có bao nhiêu phần nắm chắc? Lần này nếu tiếp tục thất thủ, sẽ không cònngười giúp chúng ta chịu tiếng xấu thay!”

“Hừ,” Nam Vũ lạnh lạnh cười, nói: “Không phải ‘Chúng ta’, là ngươi.” Lam Tử Tương ngạc nhiên, tức giận muốn mở miệng, Nam Vũ lại chặn lời hắn nói: “Lần này thành công, ngươi chẳng những nhận được giải dượccủa Bích Châu, còn có thể vứt bỏ thân phậnhiện tại này, trở lại bên ngườiPhúc vương.”

“Cái gì?” Lam Tử Tương mở to hai mắt nhìn, trở lại bên người Phúc vương? Hắn có thể trở lại bên người Phúc vương?! Kích động lấn áp phẫn nộ, Lam Tử Tương vội hỏi: “Thật vậy chăng? Đây là ý tứ của Hiền vươnghay là của Phúc vương?”

“Tự nhiên là Phúc vương, đây cũng là hắn đề suất. Chỉ cần ngươi giúpHiền vươnglàm một việc cuối cùng này, ngươi là có thể rời đi Phượng Tê Các, được tự do.” Nam Vũ nhìn Lam Tử Tương đangkích động, thản nhiên nói.

“Nhưng mà, võ công của ta quá yếu, muốn ám sát Phương Lâm căn bản không có khả năng !” Lam Tử Tương không bị vui sướng này làm mờ ý nghĩ, trấn định xuống nói.

“Phúc vương tự nhiên không để cho ngươi thật sự vì hắn mạo hiểm, cho nên phái năm tên cao thủ hiệp trợ ngươi. Năm cao thủ này, đều là trong cung huấn luyện ra, là nhất đẳng nhất tử sĩ a!” Nam Vũ nhìn Lam Tử Tương ý tứ hàm xúc không rõ, cười nói: “Phúc vương thật đúng là thương ngươi.”

Lam Tử Tương đỏ mặt, trên mặt tươi cười ngọt ngào tự đắc như thế nào cũng dấu không được.

“Nói cho Hiền vương, ta nhất định vâng theo chỉ lệnh, đem Phương Lâmkia thiên đao vạn quả. Cũng mời ngươi chuyển cáo Vương gia, nhớ kỹ lời của hắn đã nói qua!” Lam Tử Tương nói xong, tươi cười trên mặt càng phát ra sáng lạn. Hắn yêu Phúc vương, thực thương hắn. Cho nên năm đó thời điểm Phúc vương đem hắn đưa đến Lãm Nguyệt Lâu, nửa câu oán hận cũng không có, sau hắn lại nguyện ý vào Phượng Tê Các, vẫn giúpPhúc vương âm thầm thu thập tin tứcPhượng Thần Anh. Đáng tiếc Phượng Thần Anh người này quá mức cẩn thận, hắn ở Phượng Tê Các gần một năm, trên cơ bản đều không điều tra đượctin tức hữu dụng gì, Phúc vương cùng hắn liên hệ càng ngày càng ít. Ở ngay lúc Nam Vũ nói cho hắn,Phúc vương đem mình giao cho Hiền vương sai phái, hắn còn tưởng rằng Phúc vương đã không cần hắn! Nay xem ra, Phúc vương trong lòng vẫn là có mình. Chỉ cần lần này có thể giết Phương Lâm, hắn là có thể trở lại bên cạnh người mình yêu!

Lam Tử Tương biết lần này ám sát nhất định sẽ không dễ dàng thành côngnhư vậy, nhưng Phúc vương cho hắn năm tên tử sĩ, hơn nữa thứ gì đó hắn có trong tay, tuyệt đối sẽ không thất thủ!

Đắm chìm ở trong vui sướng,Lam Tử Tương không nhìn thấyNam Vũ khóe miệng trào phúng cười, Nam Vũ trong lòng hừ lạnh, thật sự là ngu xuẩn không có đầu óc, chỉ cần hắn giết Phương Lâm, Phượng Thần Anh sẽ bỏ qua cho hắn? Cho dù hắn trốn đến chân trời góc biển, cũng khó trốn khỏi Phượng Thần Anh đuổi giết, huống chi Phúc vương chưa từng đem hắn để ở trong lòng, những lời này là tự hắn biên ra lừa Lam Tử Tương, không thể tưởng được hắn cứ như vậy mà ngoan ngoãn bị lừa. Bất quá năm tên tử sĩ kia quả thật là người củaPhúc vương, là Hiền vương mở miệng đòi, lần này cũng vừa hảo phát huy công dụng.

Hiền vương sở trường nhất, chính là không để tổn thất người nào của mình, trừ bỏ người bên phe địch.

Bởi vì lần trước sự kiệnhạ độc, Phượng Tê Các thủ vệ sâm nghiêm rất nhiều, ra vào đều phải có thủ dụ riêng. Đám công tử cùnghạ nhântrong phủ đều bị hạn chế hành động, phạm vi hoạt động đều có quy định. Lam Tử Tương muốn đi thám thính tin tức đều làm không được!

Lam Tử Tươngsốt ruột muốn hoàn thành nhiệm vụ,gấp gáp suy nghĩ, nhưng không có một chút biện pháp. Không thể tùy ý đi lại, hắn sẽ không biết hướng đi củaPhương Lâm. Hắn cũng không dám ở trong Phượng Tê Các động thủ, hắn còn muốn lưu trữ một mạng trở vềPhúc vương phủ, ở trong Phượng Tê Các động thủ chẳng khác nào chặt đứt đường luichính mình. Hắn phải đợi cho Phương Lâmra ngoài mới hành động, hơn nữa Nam Vũ cũng đồng dạng suy xét cho hắn một lệnh bàicó thể ra ngoài. Hắn không hỏi Nam Vũ như thế nào có được, ngườiHiền vươngthế nào cũng có chút năng lực không phải sao? Có thể giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ là đủ!

Bỗng nhiên, có hai tỳ nữ vừa nói chuyện vừa đi lại đây, Lam Tử Tươngđứng ở hoa viên tâm thần vừa động, trốn vào tòa sơn giả bên cạnh.

“Ai, ngươi nói chúng ta những ngày như vậy còn phảitiếp tục bao lâu a? Mỗi ngày ra ngoài mua điểm này nọ đều phải ở chỗ quản gia xin lệnh bài, còn phải ghi chép lại. Thật sự là phiền toái chết!” Một tỳ nữ thầm oán nói.

“Hư! Nhỏ giọng thôi Điểm nhi, không muốn sống nữa à?” Một tỳ nữ khácnhanh chóng che miệngcủa nàng, vụng trộm nhìn nhìn chung quanh, xác định không có người nghe được mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: “Lời này của ngươi, ta ở đây nghe là tốt rồi, nhưng trăm ngàn lần đừng nói lung tung ra ngoài a!”

“Ta biết.” Tỳ nữ lúc đầu thanh cũng nhỏ xuống, còn cố ý đè thấp cổ họng nói: “Ngươi nói, lão gia chúng ta như thế nào bảo bối Phương Lâm công tử như vậy, vì cái gì biết rõ bên ngoài so với trong Các nguy hiểm hơn, còn đáp ứng dẫn hắn ra ngoài dạo hội chùa chứ?”

“Ta như thế nào biết? Có thể là công tử ở trong Các quá buồn cho nên muốn ra ngoài đi một chút, có lão gia đi theo hắn, sợ cái gì a! Lão gia võ công cao cường, nếu thực sự có người dám đối với công tử bất lợi, còn không phải giết dễ dàng giống như bóp chết một con kiến.”

“Đúng vậy. Ai, ngươi nghe nói không? Tiểu Thúy trong phòng tối hôm qua có thanh âm nam nhân!”

“Thật vậy chăng, thật vậy chăng ? Là ai ?”

“.......”

“.......”

Hai tỳ nữ càng chạy càng xa, Lam Tử Tươngtránh ở sơn giả lại cười lạnh liên tục, thật sự là trời cũng giúp ta! Ngay tại hội chùa ngày mai, hắn rốt cục có cơ hội động thủ! Tuy rằng bên người hắn có Phượng Thần Anh đi theo, bất quá cũng không phải vấn đề lớn, chỉ cần hắn dùng đến cái kia, cho dù võ lâm đệ nhất cao thủ cũng không vô lực!

Phương Lâm, ngươi không trách được ta, ngày mai chính là tử kỳ của ngươi! Lam Tử Tương trong mắt phiếm một tầng sát ýlạnh lùng, đi từng bước một đi ra, trở về tiểu viện của mình chuẩn bị kế hoạch giết người ngày mai.

-------------------

Lời tác giả: được rồi, từ chương tiếp theo trò hay mới chân chính bắt đầu, các thân ái chuẩn bị tốt nga ~

## 56. Chương 56: Ám Sát…

Hội chùa ở Miên Cẩm thành vẫn như năm rồi ồn ào náo nhiệt, các nơi từ miếu tự đến đạo quán hôm nay đều là hương khói cường thịnh, đầu người không đếm xuể, một đám hoặc là đạo sĩ hoặc là giả tăng, đều ra vẻ đạo mạo, đi ngang qua người đi đường niệm phật hiệu,giảng kinh văn.

Thiện nam tín nữ từ các nơi chen chúc tới, vây quanh ở các gian hàng mua bán hương giấy chúc bảo, phật châu đạo phù, tranh giành “chém giết” thi nhau mua, sợ chậm chân hơn người khác một bước, sẽ không được Phật tổ hoặc Thiên tôn phù hộ.

Phượng Thần Anh chau mày, ôm sát Đường Phi bảo hộ ở trong lòngmình, bị đám người chật chội tranh cãi ầm ĩ chen lấn xô đẩy, Mặc Trúc cùng Ưu nhi vẫn đi theo gian nan mở song chưởng, ngăn cách ra một chút khe hở đem hai vị chủ tử hộ ở bên trong, làm cho bọn họ chịu càng ít va chạm càng tốt.

Đường Phi là người đề nghị đi ra dạo hội chùa,lúc này cũng hối hận không ngừng, nếu sớm biết xảy ra loại tình huống này, đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đi ra!

Bởi vì tiết thanh minh sắp tới, hội chùa khắp các nơi ở Hoàng Diệp cũng bắt đầu cử hành. Đường Phi cho tới bây giờ đều chưa có chân chính dự qua hội chùa,bất quá nghe Ưu nhi nói một chút hội chùa thực vô cùng náo nhiệt,là đại danh cảnh thú vị nhất của Hoàng Diệp, hắn mới có điểm động tâm. Dù sao cũng sắp phải rời khỏi, nếu không nhận thức một chút vài sự kiện nơi này cũng có chút tiếc nuối. Tuy rằng thời gian đi vào nơi này không ngắn, nhưng cũng tuyệt đối không lâu, hắn nghĩ trước khi rời khỏi, hảo hảo nhớ kỹ hết thảy mọi thứ ở đây.

Thật sự là chỉ muốn sớm rút lui, Đường Phi xoa xoa mồ hôi đầy đầu, nói với Phượng Thần Anh: “Người nhiều lắm, không bằng chúng ta trở về đi. Dù sao nơi nơi đều là người, cái gì cũng nhìn không thấy.”

Nhìn Đường Phivừa mới đi ra không lâu đã nghĩ đến rút lui có trật tự, Phượng Thần Anh mày đang nhíu chặt rốt cục giãn ra, nổi ý đùa dai ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói: “Không cần, là ngươi nói muốn đi ra, vậy đợi hội chùa toàn bộ kết thúcmới trở về.”

Đường Phi ê mặt, tức giậnđạp Phượng Thần Anh một cước, đã là khi nào mà còn muốn cùng hắn đối nghịch! Dạo hội chùa này ngươi tự mình đi đi!

“Ngoan, đừng nháo.” Phượng Thần Anh nhanh chóngôm trụ hắn, người ở đây nhiều trốn không thoát, bị Đường Phi dùng hết toàn lực đạp một cước kia cũng không phải là chuyện đùa.“‘Đi Tượng’ lập tức sẽ bắt đầu, ngươi không muốn nhìn xem? Hơn nữa ngươi không phải nói muốn đến Phổ Đà Tựthắp một nén nhang phù hộ ngươi có thể trở về bình an sao?”

Đường Phi cứng lại, nghĩ nghĩ cũng đúng. Hắn lần này đi ra còn có một mục đích, chính là đến Phổ Đà Tựthắp hương, cầu Phật tổ phù hộ Thiên Tinhcùng sư huynh hắn có thể bình an đem hắn đưa về hiện đại. Phật đạo tuy hai đường, nhưng có thêm một sự đảm bảo vẫn là thực tất yếu .

“Ngươi nói ‘Đi Tượng’ là cái gì?” Đường Phi không được tự nhiên hỏi, xem ra đã không tính lùi bước. Phượng Thần Anh âm thầm cười trộm, cảm giác được ánh mắt lạnh lùng của Đường Phi nhanh chóngnghiêm chỉnh nói: “Cái gọi là ‘Đi Tượng’, chính là đem tượng Phật Tổđặt lên trên một chiếc xe, sau đó ở trong thành lưu động, là một loại nghi thứctôn giáo, có một số địa phương cũng gọi nghi thức này là ‘Đi thành’ hoặc ‘Tuần thành’. Đồng nam đồng nữ đứng ở bên cạnh tượng Phật Tổ sẽ ở đám người đi qua,rắc các loại hoa cỏ làm hương baotrừ tà, nghe nói ngườicướp được thì một năm mọi chuyện đều thuận lợi, cầu gì được nấy.”

“Hương bao này thần kỳ như vậy?” Đường Phi nghe xong nhãn tình sáng lên, vẻ mặt nóng lòng muốn thử. Phượng Thần Anh dở khóc dở cười, lôi kéo tay hắn nói: “Đây chỉ là truyền thuyết, không phải thật sự linh nghiệm, mọi người giành giật hương bao chỉ là muốn có được một phần thưởng ngụ ý may mắn mà thôi.”

“Như vậy a......” Đường Phi sau khi nghe xong liền hết hứng trí, bởi vì tới gần ngàyphải đi về, Đường Phi bỗng nhiên đối loại sự tình nước tới chân mới nhảy này rất là chấp nhất, thường thường làm Phượng Thần Anh cười khổ không thôi.

Phượng Thần Anh ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Đường Phinhất thời mất mát, nghĩ rằng, ngươi thật sự nghĩ cứ như vậy mà trở về? Thật sự đối nơi này hết thảy không chút nào lưu luyến? Nếu, nếu ta nói cho ngươi, ngươi căn bản không thể trở về được thì sao? Ngươi sẽphản ứng như thế nào?

“Yên tâm, nếu ngươi muốn, ta đợi giúp ngươi cướp một cái là được.” Phượng Thần Anh thân thủ nắm ở vaiĐường Phi, nhẹ giọng nói. Đường Phi chấn động, nhìn về phía sườn mặt Phượng Thần Anh, muốn nói cám ơn, nhưng không thể nói ra miệng.

“Đến đây, đến đây! Xe hoa đến đây!” Trong đám người không biết là ai quát lớn ra một câunhư vậy, nguyên bản đám người đang xôn xao bất an lại càng thêm hưng phấn, đều đồng loạt vẻ mặt hy vọng nhìn về trước.

Phượng Thần Anh gắt gao ôm thắt lưngĐường Phi, dùng nửa thành nội lực đem người chung quanh thoáng đánh văng ra, sau đó nhân cơ hội chạy vọt lên phía trước. Mặc Trúc cùng Ưu nhi cũng không có vận tốt như vậy, không dám dùng loạn võ công sợ đả thương người vô tội, vóc dáng lại nhỏ nên không có cách nào chen lên phía trên, chỉ có thể ở trong đám người dày đặc bị đẩy từ trái sang phải, lại từ phải sang trái, khổ không nói nổi!

Bởi vì xe hoa vào thành, một đám người chen chúc cho dù còn muốn xem náo nhiệt nhưng cũng tự giác chia làm hai bên đứng, không cản trở con đường ở giữa để cho xe hoa tiến vào.

Bởi vì có Phượng Thần Anh che chở,nên Đường Phicó thể đứng ở trước nhất, tò mò vươn dài cổ xem xe hoa. Là một chiếc xe hoa cùng loại vớithời điểm tiết ngày mồng tám tháng chạp đã xem qua, bất quá cũng không phải loại ý nghĩa thuần khiết mà là nghi thứctôn giáo, cho nên Đường Phi vẫn rất ngạc nhiên.

Đội ngũ “Đi Tượng” mang theo sư tử đá để tránh tà đi trước dẫn đường, phía sau là mấy chiếc xe kéo chở một đống người đi theo, âm nhạc tạp kỹ, bàn xiếc ảo thuật, náo nhiệt phi phàm.

“Hắc, Thích Ca Mâu Ni cư nhiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn đi chung với nhau, hiếm thấy hiếm thấy.” Đường Phi tới Thượng Tinh Lâu vài lần, đã sớm nhận rabức tượnglão đạo râu dài, tiên phong thác cốt kia chính là đạo giáo thuỷ tổ: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thích Ca Mâu Ni thì lại càng không cần nói, tại Trung Quốc có rất nhiều chùa chiền.

“A,” Phượng Thần Anh nghe xong nở nụ cười: “Không có biện pháp, ai bảo cả hai nhà hội chùa đều tổ chức cùng một ngày chứ? Đều cùng là thần phật, người của mỗi bên tự nhiên không thể ủy khuất thuỷ tổ của mình, vì không muốn thua thiệt đến cuối cùng cũng chỉ có biện pháp này.” Xe hoa chia làm hai nửa, một nửaPhật một nửaĐạo, cùng ngồi cùng ăn,bình an vô sự.

Xe hoa vừa vào thành, thời điểm tới gần đám người,đồng tử bên trong xe bắt đầu ném hương bao cùng với rất nhiều đóa hoa nhiều màu sắc rực rỡ, xa xa nhìn thật là có vài phần cảm giác như tiên nhân hạ phàm.

Xe hoa mỗi khi rắc hương bao cùng đóa hoa đều có một loại mùi rất dễ chịu, khiến lòng người thoáng bình ổn tinh thần, thả lỏng cơ thể gấp trăm lần, có thể thấy được hương bao này cho dù không phải chân chính có thể muốn gì được nấy, nhưng cũng là một loại dược vật rất tốt.

Ngay lập tức, đámngười đã bắt đầu tranh giành hương bao từ trên trời giáng xuống, tạo thành rối loạnkhông nhỏ, nhưng không ai vì cướp đoạt hương bao mà đánh giết lẫn nhau, chỉ cần hương bao kia đã vào trong tay một người, những người khác cũng sẽ không động thủ lần nữa chém giết ngườikia. Bởi vì ngườinào lấy được hương bao chính là cùng tiên phật hữu duyên, chỉ có hắn được hưởng, bản thân cưỡng cầu cũng không được.

Phượng Thần Anh điềm đạm cười, xem đội ngũ xe hoa kia càng ngày càng gần, Đường Phi có chút khẩn trương nhìn hương baobay ra, tuy nói không thể khiến hắn muốn gì cũng được, nhưng có thể lấy một vật biểu tượng may mắn cũng là tốt. Từ sau khi hắn mạc danh kỳ diệu đi vào nơi này, lại càng tin tưởng thuyết quỷthần.

Xe hoa đã đến trước mặtĐường Phi cùng Phượng Thần Anh, tiểu hương bao cũng hướng về bọn họ bên này ném lại, Đường Phi hưng phấn vươn tay, mắt thấy phải bắt một cái, ai ngờ mặt sau có một tiểu tử còn cao không đến bả vai Đường Phi mạnh mẽ nhảydựng lên, đem hương bao kia thu vào trong túi. Cuối cùng còn hưng phấn oa oa kêu to, nói bản thân khí đến vận chuyển,có vận may vào người!

Đường Phi khóe miệng co rút, hậm hực thu hồi tay, cư nhiên không cướp được......

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh cười cười nhìn Đường Phimất mát, cầm trong tay vật gì đó đến trước mắtĐường Phi: “Nhìn xem đây là cái gì?”

Một mùi thơm dễ ngửi truyền đến, Đường Phi kinh hỉ nhìn Phượng Thần Anh, tiếp nhận hương bao kia nói: “Ngươi như thế nào cướp được? Ta cũng chưa thấy ngươi xuất thủ !”

“Ngươi đã quên ta biết cách không đả vật? Thời điểm tiểu đồng kia ném xuống dưới, ta cũng đã đem vật hút lại đây.” Phượng Thần Anh đắc ý cười.

“Thời khắc mấu chốt cũng là ngươi có ích!” Đường Phi tán thưởng vỗ vỗ bả vaiPhượng Thần Anh, sau đó cầm hương bao tiến đến chóp mũi ngửi ngửi, nói: “Hương vị thật không tồi, xem ra có thể lưu thật lâu.”

Phượng Thần Anh cũng học bộ dáng Đường Phi tiến lên ngửi ngửi, nói: “Rất dễ chịu.”

“Ai u, ai u ~” Mặc Trúc cùng Ưu nhi rốt cục chen được lên đây, thở hồng hộc nhìn hai vị chủ tử nói: “Lão thiên gia của ta, thiếu chút nữa chết ở phía sau.”

Đường Phi buồn cười nhìn hai thiếu niên, đem hương bao đưa cho bọn hắn, nói: “Ngửimột cái, phục hồi tinh thần rất nhiều.”

“Ân, quả thật là, mùi vị này thật thơm!” Mặc Trúc cầm hương bao ngửi tới ngửi lui, ngạc nhiên nói.

“Công tử nhĩ hảo lợi hại a, cư nhiên có thể cướp được hương bao !” Ưu nhi hưng phấn nói.

“Ta không có năng lực kia, là Phượng Thần Anh lấy đến.” Đường Phi không chút do dự đem công lao đều cho Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh cười cười, ôm bả vai Đường Phi nói: “Đi, Phổ Đà Tự ngay tại phía trước, nghe nói hôm nay nơi đó Trụ Trì đại sư lần đầu đích thângiảng kinh phật.”

Đường Phi gật gật đầu, cùng Phượng Thần Anh đi. Ưu nhi cùng Mặc Trúc nhanh chóng đuổi kịp, lần này cũng không thể tiếp tục mất dấu!

Trong Phổ Đà Tự, một lão tăng mặt chữ điền, mặt mũi hiền lành, đang ngồi ở dưới tượng phật, đối với các phật tử truyền thụ kinh Phật. Các tín đồ thân mình đoan chính ngồi ở trên bồ đoàn, lắngtai nghe phật kệ khó có được này. Mà không chỉ có tín chúng ngồi ở bên trong, còn có thật nhiều người, tất cả đều đứng ở ngoài đại điện lẳng lặng lắng nghe.

Đường Phi nhìn nhìn đầu ngườiđông nghìn nghịt, đối Phượng Thần Anh bĩu môi, nói: “Xem ra chúng ta cùng phật vô duyên a.”

“Không quan hệ, chúng ta đến núi phía sau chùa dạo một chút, nơi đó xem như là vùng đất chung linh lưu tú, chúng ta có thể hấp thụthật nhiều linh khí.” Phượng Thần Anh nói xong liền mang Đường Phi ra khỏi phật điện, vòng quanh tiểu lộ hướng ngọn núi phía sau đi đến.

Vừa mới đi qua chúng tăng nhân nghỉ ngơi ở thiện phòng, Phượng Thần Anh cước bộ bỗng nhiên ngừng lại, bàn tay vung lên đem Đường Phi bảo hộ ở phía saumình, toàn thân thắt chặt tản ra sát khícùng phật khí nơi này thực không tương xứng. Ưu nhi cùng Mặc Trúc đồng dạng vẻ mặt đề phòng, khẩn trương hộ ở hai bên.

“Làm sao vậy?” Cảm giác giống như có biến cố làm cho Đường Phi có chút không biết theo ai, theo bản năng bắt lấy tay Phượng Thần Anh hỏi.

“Xem ra hôm nay chúng ta chẳng những cùng phật vô duyên, căn bản còn là không nên xuất hành.” Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, mắt phượng lóe ra ánh sáng lạnh ngoan lệ, khóe miệng lại hơi hơi giương lên mang theo hưng phấn tươi cười. Đường Phi trong lòng khẽ run, thời điểm bọn họ mới gặp mặt, Phượng Thần Anh cũng là bộ dángnày. Đã bao nhiêu lâu, Phượng Thần Anh không có ở trước mặt hắn lộ ra bộ dáng như vậy?

“Như thế nào còn không ra? Một bọn chuột nhắt cũng cần làm phiền bổn tọa đem các ngươi lôi ra sao?” Phượng Thần Anh thanh âm lạnh giống như băng đá ngàn năm, mấy người tránh ở chỗ tối không tự chủ được rùng mình một cái, trong đó một kẻcầm đầulàm một cái thủ thế, tất cả đều theo chỗ tối nhảy ra, đem bốn người vây quanh ở giữa.

“Ngươi thế nhưng thật ra rất cảnh giác.” Hắc y nhâncầm đầu cười nhạo nói với Phượng Thần Anh.

“Lão gia, có năm người đều là cao thủ, người ở giữa kia võ công thường thường, lại giống như là đầu lĩnh.” Mặc Trúc chau mày, đánh giá sáu người một phen rồi nói.

“Lão gia, ta cùng Mặc Trúc đem bọn họ bám trụ, ngài mang theo công tử đi trước.” Ưu nhi biết lai giả bất thiện(người đến không có ý tốt), rút ra nhuyễn tiên bên hông vung một cái, nghiễm nhiên là một bộ dáng sẵn sàng đón quân địch.

“Năm ngườikia không phải chỉ dựa vào hai ngươi có thể đối phó được.” Phượng Thần Anh lạnh lùng nói, lại đem Đường Phi chặt chẽ che ở phía saumình. Hắn thật ra cũng muốn chạy, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại căn bản đi không nổi!

“Ân !” Mặc Trúc bỗng nhiên dưới chân nhuyễn đi, ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt hiện lên thần sắc hoảng sợ: “Sao lại thế này?! Ta, nội lựccủa ta, như thế nào không còn?!”

“Ta......” Ưu nhi cũng đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân hư nhuyễn vô lực nói: “Ta cũng vậy, chúng ta khi nào thì trúng độc?!”

Mà Phượng Thần Anh vẫn là mặt không đổi sắc, khoanh tay mà đứng lạnh lùng nhìn chằm chằm sáu gã thích kháchkia.

“Ưu nhi! Mặc Trúc!” Đường Phi lo lắng bọn họ, càng lo lắng Phượng Thần Anh! Chuyện Phượng Thần Anh có điểm không thích hợp, từ lúc sáu gã hắc y nhân đi ra, hắn đã cảm giác được, sở dĩ hắn còn chưa ngã xuống là vì đang dựa vào Đường Phi chống đỡ thân thể! Nhưng vì cái gì, bọn họ đều trúng độc, chỉ một mình mình không có việc gì?!

“Đợi ta tận lực bám trụ bọn họ, ngươi thừa dịp ở phía sau chạy mau, trở vềPhượng Tê Cáctìm viện binh.” Phượng Thần Anh dùng thanh âm nhỏ đến cơ hồ không nghe thấy, ở bên tai Đường Phi nói. Đường Phi chấn động! Phượng Thần Anh muốn làm gì?!

“Ngươi --” Đường Phi vừa muốn đưa tay lôi kéo Phượng Thần Anh, chợt nghe hắc y nhâncầm đầu lớn tiếng nở nụ cười. Đường Phi mấy người mạnh mẽ nhìn về phía hắn.

“Ha ha ha ha !” Hắc y nhân cười to: “Phượng Thần Anh a Phượng Thần Anh, ngươi cũng đừng nghỉ có thể chống đỡ. Trúng ‘Hồng Tuyết’ của ta, người căn bản không có khả năng vận công.”

“‘Hồng Tuyết’?!” Ưu nhi cả kinh nói, như thế nào là loại độc dược này!‘Hồng tuyết’ kỳ thật chỉ dùng thập hương nhuyễn cân tán thay đổi một chút, điểm bất đồng chính là thập hương nhuyễn cân tán có thể phóng tới mọi người, mà ‘Hồng Tuyết’ chỉ đối với những người có nội lực mới hữu hiệu, nội lực càng thâm hậu trúng độc lại càng sâu, dược hiệu sau hai canh giờ sẽ tự động biến mất. Ngược lại, đối với người thường một chút hiệu quả đều không có, cho nên Đường Phi mới không trúng độc.

Lúc này Đường Phi tuy rằng khẩn trương, nhưng đầu óc lại dị thường trấn định thanh tỉnh. Bọn họ đến tột cùng là ở thời điểm nào bị người hạ độc? Lấy sự cảnh giác của Phượng Thần Anh không có khả năng dễ dàng như vậy đã bị người hạ độc, hơn nữa còn không có nửa điểm phát hiện, nhưng tại sao hắn lại không có việc gì? Nói như thế sáu ngườinày mục tiêu là Phượng Thần Anh? Đợi đã, nói đến chuyện bị người không biết quỷ không hayhạ dược, hắn từng trải qua...... Đem mùi thơm lạ lùng xen lẫn trong hương nến......

“Là hương bao kia!” Đường Phi kêu lên, sau đó lấy ra hương bao trong lòng hung hăng hướng đám sát thủ ném tới, nếu hương này bị bọn họ ngửi thấy, cũng nhất định sẽ trúng độc (Tiểu Phi Phi à Tiểu Phi Phi, người ta đã hạ độc dĩ nhiên sẽ có thuốc giải, em nên đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều một chút a)! Đường Phi vừa động, Phượng Thần Anh mất đi điểm chống đỡ thiếu chút nữa ngã xuống, nội lực hắn sâu không lường được, loại tiểu độc này với hắn mà nói ngược lại càng trí mạng! Đường Phi cả kinh, nắm lên cánh tay Phượng Thần Anh khoác trên vai chính mình, sau đó đem Phượng Thần Anh che chắn ở phía sau.

“Ha ha a,” Người cầm đầu nhìn hương baorơi xuống trước mặtbọn họ, nói: “Thứ này đối với chúng ta vô dụng, ta đã sớm đem giải dược cho bọn hắn ăn.” Nói xong ánh mắt lạnh lùng, hung hăng nhìn chằm chằm Đường Phi nói: “Ta không muốn thương tổn bọn họ, lại càng không muốn cùng bọn họ đánh nhau. Có Phượng Thần Anh ở đây, chúng ta nhất định giết không được ngươi, cho nên, đành phải ra hạ sách này.” Hắc y nhânđương nhiên chính là Lam Tử Tương! Hắn vạch ra kế hoạch một đêm, trước khi xe hoa tiến vào thành liền đem “Hồng tuyết” xen lẫn vào trong hương bao cùng đóa hoa. “Hồng tuyết” đối với người thường không có tác dụng, cho nên hắn cũng không tất lo lắng sẽ liên lụy kẻ vô tội. Cuối cùng hắn dẫn năm tên tử sĩ một đường theo dõi, cuối cùng theo đến nơi này. Ở đây yên lặng không người, thật sự là thời cơ động thủ tốt nhất!

“Các ngươi, là tới giết công tử?” Ưu nhi suy yếu kêu lên. Phượng Thần Anh cùng Đường Phi cũng rất là kinh ngạc, bọn họ đối hắn hạ độc, chỉ vì để có thể đối phó Đường Phi? Nhưng mà, Tần Phiền đã chết, đến tột cùng còn có ai muốn mạng Đường Phi?!

“Đương nhiên!” Lam Tử Tương nhìn Phượng Thần Anh nói, kỳ thật hắn cũng không hiểu được vì cái gì Hiền vương lại nhiều lần đối Phương Lâmhạ độc thủ. Chỉ là lời này hắn không thể nói cho Phượng Thần Anh, đành phải nói: “Chúng ta còn không dám cùng Phượng Tê Các là địch, chỉ là có người muốn mạng Phương Lâm, chúng ta không dám không theo. Đành phải đểPhượng đại Các chủ tạm thời không thể nhúc nhích.” Nói xong, Lam Tử Tương không hề nhiều lời thêm, đối một gã hắc y nhânở bên phải vung tay lên, nói: “Giết Phương Lâm!”

Hắc y nhânnhìn một chút, liền rút ra bội kiếmbên hông, thân hình chợt lóe liền lẻn đến trước mặtPhượng Thần Anh cùng Đường Phi, giơ lên bội kiếm chém xuống Đường Phi!

“Công tử !” Ưu nhi cùng Mặc Trúc kinh hôkêu lên, ngay tại thời khắc mành chỉ treo chuông này, Phượng Thần Anh nội lực vốn hoàn toàn biến mất,bỗng nhiên xuất thủ, chân khí ngưng tụ trong chưởng, nháy mắt đem kiếm của hắc y nhânđẩy chệch đi, rồi sau đó lật tay chộp lấy chuôi kiếm, xoay ngược mũi kiếm nhắm ngay tim người nọ xuyên qua!

Người nọ trừng to hai mắt, máu tươi ở ngực phun bắn lên, thẳng tắp ngã xuống, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng cùng sợ hãi.

Phượng Thần Anh một chiêu đắc thủ, vẫn không quên đem ánh mắt của Đường Phi vốn sợ máu che lại.

“Cái gì?! Ngươi không có trúng độc!” Lam Tử Tương đồng dạng hoảng sợ nhìn Phượng Thần Anh, nếu Phượng Thần Anh không có trúng độc, cho dù có nhiều tử sĩ hơn nữa, hắn cũng không thể còn sống rời đi nơi này!

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi nhìn không thấy gì cả,kích động kêu to một tiếng, hắn cảm giác được Phượng Thần Anh hô hấp bất ổn, hai tay che ánh mắt hắn đã hơi run run. Cho dù Đường Phi không hiểu nội lực võ công này nọ, cũng biết Phượng Thần Anh là đang miễn cưỡng chính mình !

“Đừng sợ.” Phượng Thần Anh từ trong lòng rút ra một miếng vải màu đen đem ánh mắt Đường Phi bịt lại, thanh âm ôn nhu ở bên tai Đường Phi vang lên: “Rất nhanh sẽ không có việc gì.” Lại từ trong lòng lấy ra một ống trúc gì đó, kéo ra dây nhỏ ở đáy hướng trên trời phóng lên, một đạo ánh sáng màu đỏ sậm bay thẳng vào đám mây.

Đường Phi lần đầu tiên thống hận chứng sợ huyết của mình, hắn cảchuyệnmở to mắt chạy trốn đơn giản như vậy cũng làm không được!

“Người của Phượng Tê Cáclại vô dụng như vậy?” Phượng Thần Anh phượng mâu quét qua Ưu nhi cùng Mặc Trúc: “Đứng lên, bảo vệ tốt công tử.”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc liếc nhau, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu, thản nhiên điểm các đại huyệt của người kia, sau đó mạnh mẽ vận công! Quá mức miễn cưỡng, hậu quả là nội lực phản phệ, Ưu nhi cùng Mặc Trúc thét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu đen, sau rốt cục có thể cầm lấy vũ khí đứng lên, đem Đường Phi bảo hộ ở bên trong. Bọn họ không biết làm như vậy có thể chống đỡ được bao lâu, nhưng mà, chết cũng phải đợi được cứu binh tới mới thôi!

-----------------

## 57. Chương 57: Huyết Lệ Hứa Hẹn…

Lam Tử Tương nhìn tử sĩđã tắt thở, tử sĩ Vương gia cho hắn chỉ còn lại bốn. Khẽ cắn môi, Lam Tử Tương vung tay lên, đám tử sĩ còn lại nhất tề xôngtới.

Lam Tử Tương ý đồmuốn cho tử sĩ cuốn lấy bọn họ, bản thân sẽ đi đánh lén Đường Phikhông biết vì sao lại bịt mắt. Đáng tiếc Phượng Thần Anh thật sự quá mức cường đại, trúng “Hồng Tuyết” cư nhiên còn có thể lấy một đấu ba, một người còn lại bị Mặc Trúc chặn đường, Ưu nhi ở lại bên cạnhĐường Phi bảo hộ hắn. Lam Tử Tươnggiỏi dụng độc, võ công rất kém cỏi, tuy nói Ưu nhi hiện tại cũng trúng độc, nhưng đơn đả độc đấu hắn cũng không có khả năng đánh lại ngườita.

Lam Tử Tươnglo lắng đứng ở địa phương an toàn quan sát trận đấu này, bỗng nhiên trong lòng vui vẻ, nguyên lai thấy Mặc Trúc không địch lại,sắp bị tử sĩ một kiếm phong hầu, đúng lúc này Ưu nhi ly khai Đường Phi xông lên cứu viện.

Ưu nhi trường tiên vung lên, cuốn lấy tay cầm kiếm của người nọ, đẩy ra Mặc Trúc toàn thân bị thương cùng người nọ đánh nhau.

Lam Tử Tương vội vàng gia nhập vòng chiến, đối một tử sĩ đang quấn quít lấy Phượng Thần Anh hét lớn: “Thừa dịp hiện tại giết người nọ!” Dứt lời từ trong lòng lấy ra một phen bột phấn màu trắng hướng Phượng Thần Anh némtới, Phượng Thần Anh thân hình bị kiềm hãm, nghiêng người né tránh độc phấn của Lam Tử Tương. Chính là trong nháy mắt tránh né như vậy, một người đã thoát khỏi Phượng Thần Anh dây dưa, phi thân hướng đến Đường Phi, giơ kiếm chém xuống!

“Công tử!” Ưu nhi thét một tiếng kinh hãi, mạnh mẽ vung một roi, đem bản thâncùng tử sĩ tách ra, sau đó không chút suy nghĩ liền xông lên che ở trước mặt Đường Phi!

“A ! ! !” Một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên ở bên tai Đường Phi, một cỗ chất lỏng ấm áp mang theo tanh hôi bắn lên mặt, rồi sau đó cảm giác thân mình trầm xuống, là Ưu nhi ngã vào người hắn.

“Ưu nhi!” Mặc Trúc tuyệt vọng rống một tiếng, tiếp theo giống như phát điên đối tên tử sĩ đã thương tổn Ưu nhi kia chém tới: “Ta giết ngươi!!”

Tử sĩ một chiêu không thành sớm đã phòng bịtốt, đối mặt với Mặc Trúc hùng hổ thế nhưng cũng chỉ có thể chật vật né tránh một kích trí mạng. Tử sĩ kham kham tránh đi, còn chưa kịp thở ra, đã thấy hoa mắt, nguyên bản Mặc Trúc đứng cách hắn chừng năm bướcđã lắc mình đến trước mặt hắn.

Mặc Trúc khóe miệng mang theo máu tươi, cười lạnh nhìn hắn, đoản kiếm trong tay đã xuyên vào trong ngựchắn.

“Ân !” Tử sĩ thét lớn một tiếng, chậm rãi ngã xuống đất.

Đường Phi cái gì cũng đều không nhìn thấy, chỉ là bản năng dựa vào cảm giác, tiếp được thân thểngã xuống. Hắn cảm giác thấy thân thể Ưu nhi bởi vì đau nhức mà cả người co rút, Đường Phi ôm Ưu nhi, gắt gao ôm miệng vết thươngcủa Ưu nhi, đẩu môi lẩm bẩm nói: “Ưu nhi đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì .......” Như thế nào không có việc gì? Cho dù nhìn không thấy, Đường Phi ở một khắc tiếp được Ưu nhi liền nhận ra bên tay phải đã hoàn toàn trống rỗng, hắn đời này đều bị hủy. Vì cứu mình, Ưu nhi cư nhiên bị chém đứt lìa cánh tay phải.

“Công tử...... Công tử đi mau......” Ưu nhi đã đau đến thần trí không rõ, lại vẫn nhớ tới an nguy của Đường Phi, nắm chặt vạt áo Đường Phi muốn hắn mau rời đi.

Đường Phi run run hai tay, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, ôm chặt Ưu nhi trong đầu trống rỗng.

Mặc Trúc đem người giải quyết, sau vội vàng chạy đến bên người Ưu nhi xem xét tình huống, vội hỏi: “Công tử, ngài thế nào? Ưu nhi !”

“Không có việc gì, ta không sao !” Đường Phi nghe được thanh âmMặc Trúc, mau chóng kéo hắn nói: “Mặc Trúc, mau dẫn Ưu nhi đi! Đi tìm đại phu! Mau!” Nếu là bây giờ tới kịp, chỉ cần ở trong thời gian vàng một giờ đem cánh tay Ưu nhi nối lại, có thể bảo trụ tay hắn!

Mặc Trúc do dự nhìn Đường Phi, lại nhìn xem Ưu nhi. Phượng Thần Anh đã sớm chú ý tới tình huống bên này,một chưởng đẩy ra một gã tử sĩ, trầm giọng đối Mặc Trúc nói: “Trước mang Ưu nhi đi!”

Lúc này Mặc Trúc không hề do dự, một phen ôm lấy Ưu nhi đã muốn hôn mê ly khaitrước.

Trên tay còn có máu tươi, Đường Phi cả người đã dính đầy huyếtlung lay đứng lên, cước bộ còn chưa đứng vững, Phượng Thần Anh đã lui về đến ôm thắt lưnghắn.

Phượng Thần Anh trúng “Hồng Tuyết”, tuy rằng miễn cưỡng vận công nhưng cũng chỉ khôi phục ba thành nội lực, đám tử sĩ này võ công cao cường, nếu là đơn đả độc đấu Phượng Thần Anh còn có năng lực đem từng người trong bọn họ chém giết, nhưng bón chúng tựa hồ cũng nhìn ra điểm ấy, lợi dụng ba người liên kết tạo thành một trận thế, công kích phòng thủ đều cẩn thận. Phượng Thần Anh chẳng những không thể trong khoảng thời gian ngắn đem bọn họ bắt, trên mu bàn tay còn trúng phải một kiếm, máu tươi chảy ròng.

“Phượng Thần Anh.” Đường Phi cầm lấy tay Phượng Thần Anh, cảm giác chính là chất lỏng dính dính nhớp nháp. Đường Phi chấn động, sắc mặt tái nhợt, ngữ khí lại kiên quyết: “Bọn họ muốn giết là ta, ngươi đi mau!” Hắn đã phiền hà Ưu nhi, ít nhất đừng để cho Phượng Thần Anh vì hắn mà tiếp tục bị thương.

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh chẳng những không để ý tới lời Đường Phi nói, còn cúi đầu để sát vào bên tai hắn, trong mắt mang theo tiếu ýtrong suốt, nhẹ giọng nói: “Ngươi luyến tiếc ta.”

Đường Phi ngạc nhiên: “Ngươi......”

“Xuýt!” Lam Tử Tương đã nhìn ra Phượng Thần Anh chống đỡ không được bao lâu, trúng “Hồng Tuyết” mặc dù tự đả thương mình để khôi phục công lực, nhiều nhất cũng chỉ trong một nén nhang, Phượng Thần Anh chống đỡ không nổi đến lúc cứu binh tới đây!“Chết đến nơi còn có tâm tình tán tỉnh! Phượng Thần Anh, nếu như ngươi khăng khăng một mực muốn bảo hộ Phương Lâm, cũng đừng trách chúng ta hạ thủ không lưu tình!”

“Hừ !” Phượng Thần Anh đem Đường Phi hộ ở sau người, cuồng ngạo nhìn bọn họ, cười lạnh nói: “Bổn tọa không cần các ngươi lưu tình? Nhưng ngược lại các ngươi, dám động đến người của ta, vậy ngoan ngoãn rửa cổ chờ chết đi!”

“Hừ, ta muốn cược xem, kẻ chết đến tột cùng là ai!” Lam Tử Tương giờ phút này đã muốn đối Phượng Thần Anh động sát khí, hắn nghĩ rất đơn giản, Tần Phiền đã chết, mà hiện tại Tần Nghịcũng giống như một phế thái tử, có thể chống lại Phúc vương, cũng chỉ có Tần Nhan! Mà Phượng Thần Anh là bảo hộ lớn nhất của Tần Nhan, nếu hắn có thể ở nơi này giết Phượng Thần Anh, Phúc vươngtự nhiên sẽ ít đi một đối thủ, tặng thêm một phần thắng!

“Giết hai người bọn họ!” Lam Tử Tương ra lệnh một tiếng, ba gã tử sĩ còn lại kết thành một trận thế, đem Phượng Thần Anh cùng Đường Phi vây quanh, giơ lên kiếm trong tay hướng bọn họ đánh tới.

Phượng Thần Anh mũi chân hất lên một thanh kiếm dưới đất nắm lấy, ôm cả Đường Phi đem người chặt chẽ bảo hộ ở trong lòngmình, cùngđám tử sĩ quyết chiến.

Đánh bay kiếm của một gã tử sĩ trong đó, tiếp theo liền phi một cước hung hăng đá trúng một gã khác, vừa thấy vòng tròn vây quanh hé ra mộtlỗ hổng, đám tử sĩ đã qua huấn luyện này lại xông tới.

“Hừ.” Phượng Thần Anh ám xích một tiếng, bọn chúng thật giống như mấy con đĩa, rất khó giết! Người đang rúc vào bên trong lòng bởi vì khẩn trương cùng bất an mà run nhè nhẹ, Phượng Thần Anh cúi đầu thấy Đường Phi gương mặt tái nhợt nhưng lại cứng cỏi, bỗng dưng cảm thấy trái tim co rút đau đớn.

“Nếu ngươi hiện tại cho ta một nụ hôn, ta nghĩ ta sẽ có thêm động lực.” Phượng Thần Anh giống như một chút cũng không để ý tuyệt cảnhtrước mắt, trấn định tự nhiên ôm thắt lưng gầy gò của Đường Phi sỗ sàng, trên mặt tươi cười thâm tình mà ôn nhu, bộ dáng một chút cũng không giống nói giỡn.

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi thật sự là bị Phượng Thần Anh làm sinh khí, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi quát khẽ: “Ngươi lúc nào rồi mà còn đùa giỡn?” Cho dù hắn hiện tại bị bịt mắt, vẫn có thể tưởng tượng được bộ dáng đứng đắn kia của Phượng Thần Anh.

“Ta là nói sựthật.” Phượng Thần Anh trong giọng nói dẫn theo điểm bất đắc dĩ, lại có điểm sủng nịch, trong lòng lại thả lỏng không ít, hiện tại hắn hẳn là sẽ không còn sợ hãi như vậy đi?“Cho dù, núi không đi theo ta, vậy ta liền đi theo núi.” Dứt lời, Phượng Thần Anh ở trước mắt bao người cúi đầu ở trên môi Đường Phi nhẹ nhàng hôn, đồng thời trường kiếm ở trong tay chuyển một cái, từ tay phải đổi sang tay trái, nhẹ nhàng hướng lên trên ném đi, lòng bàn tay nhắm ngay trung tâmchuôi kiếm, chân khí toàn bộ tụ lại ở chính giữa mạnh mẽ đánh một chưởng về phía trước -- chuôi kiếm liền giống như một luồng gió mạnh mẽ cực nhanh, hung hăng hướng về phía trước đánh trúng ngay ngực một gã tử sĩ.

“Ân !” Tử sĩ phát ra một tiếng kêu rênthống khổ, khí tuyệt ngã xuống đất. Còn thừa lại hai người kinh hãi nhìn Phượng Thần Anh, không dám tiếp tục tùy tiện tiến lên. Lam Tử Tương ở một bên đang xem cuộc chiến, phẫn nộ dậm chân, Phượng Thần Anh võ công đến tột cùng lợi hại đến mức nào?! Cư nhiên có thể chống đỡ lâu như vậy!

“Một gã.” Phượng Thần Anh nhìn thi thể trên mặt đất: “Tiểu Phi Phi, một nụ hôn của ngươi ta liền lập tức giải quyết được một người. Nụ hôn của ngươi so với tiên đan còn hữu dụng hơn.” Phượng Thần Anh cố gắng áp chế khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, ngữ khí thoải mái nói. Hắn cũng không biết bản thân phát thần kinhgì, để cho Mặc Trúc mang theo Ưu nhi bị thương đi trước, chính mình lại lưu lại cùng Đường Phi. Nội lực của hắn còn không đến baphần, đối mặt đám cao thủ này thật ra có thể an toàn thoát được, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải đem Đường Phi bỏ lại. Chỉ có điều bởi vì Đường Phi nói một câu “Ngươi đi mau”, hắn đãở lại, vì muốn cho Đường Phi an tâm,liền làm bộ như thoải mái đùa giỡn hắn, không để ý tới hậu quả nội lực phản phệ, tiếp tục thúc giục chân khí. Biết Đường Phi không nhìn thấy, Phượng Thần Anh xả ra một tươi cườichua xót, hắn rốt cuộc là đang làm cái gì?

“Đừng tiếp tục khua môi múa mép!” Đường Phi rất muốn hung hăng trừng hắn một cái, đáng tiếc ánh mắt bị bịt kín nên làm không được, chỉ có thể dùng ngữ khí cảnh cáo, cuối cùng còn nói: “Nếu lần này ngươi có thể bảo vệ ta lông tóc không tổn hại, về sau mỗi đêm ta cũng không tái hạn chế ngươi, hơn nữa còn phối hợp với ngươi!” Vừa rồi bởi vì Ưu nhi bị thương làm hắn mất đi bình tĩnh, cho nên ý nghĩ mới nóng lên muốn cho Phượng Thần Anh đi trước. Nhưng hiện tại xem ra, Phượng Thần Anh võ công thật sự sâu không lường được, hắn tin tưởng vững chắc Phượng Thần Anh nhất định có thể cứu hắn thoát hiểm !

Úc ! Điều kiện này thật là làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào! Phượng Thần Anh tà khí cười, để sát vào bên tai Đường Phi thở ra nhiệt khí: “Đây là ngươi nói, đêm nay ta sẽ đem các tư thế trong quyển sách kia toàn bộ dùng một lần!”

Dựa vào...... Đường Phi thực lỗi thời muốnmắng to, bất quá hiện tại là thời điểm phi thường trọng yếu, hắn chỉ có thể không biết làm thế nào nói: “Được, chỉ cần ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong, ta liền phụng bồi ngươi!”

“Trước đặt cọc một chútđã!” Dứt lời, Phượng Thần Anh lại cúi đầu hôn xuống, bất quá lần này cũng không giống khi nãy như chuồn chuồn lướt nước, mà là gắn bó với nhau, cũng như môi liền với răng, hôn rất sâu!

Lam Tử Tương trước mắt âm trầm nhìn hai ngườikhông coi ai ra gì, bỗng nhiên run lên, hắn rốt cục biết vì tại saoHiền vương lại nhiều lần muốn giết Phương Lâm. Hừ, Lam Tử Tươngbên dưới tấm mặt nạ bảo hộ lộ ra một cái tươi cười âm hiểm, nguyên lai có chuyện như vậy. Hắn vẫn nghĩ đến Phượng Thần Anh sủng ái Phương Lâmlà có mục đích khác, khi Tần Phiền nóng vội lộ ra dấu vết bắt cóc Phương Lâm, hắn liền đoán được Phượng Thần Anh muốn dùng Phương Lâmđể nhiễu loạn tầm mắt, để cho người khác nghĩ đến hắn chân tâm yêu thương Phương Lâm,rồi khống chế Phương Lâm đến uy hiếp hắn. Trên thực tế cũng là gần như vậy, Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan đã trừ bỏ chướng ngạithứ nhất là Tần Phiền. Nhưng mà hiện tại xem ra, Phượng Thần Anh đã yêu thương một quân cờ! Lam Tử Tương hưng phấn muốn cất tiếng cười to, còn lại hai người nhất định giết không được Phượng Thần Anh. Bất quá, nếu Phượng Thần Anh biết kẻ giết người hắn yêu nhất là Tần Nhan, nhất định sẽcùng Tần Nhan trở mặt đi? Đến lúc đó, Phúc vươngsẽ ít đi một cái uy hiếp! Quyết định chú ý, Lam Tử Tương đối hai gã tử sĩ còn sót lại làm một cái thủ thế, để bọn họ không cần lo cho Phượng Thần Anh, thấy cơ hội liền hướng Phương Lâmđánh tới!

Hai gã tử sĩ gật gật đầu, một kẻ quấn quít lấy Phượng Thần Anh, một kẻ hướng Đường Phi công kích.

Phượng Thần Anh vừa rồi thanh kiếm cầm trong tay đang cắm trên thân thể tử sĩ kia, trong tay không còn binh khí hắn chỉ có thể đem Đường Phi kéo đến phía sau tránh đi công kích, nhưng mới tránh được công kíchtrước mắt, nguyên bản nghĩ đến một gãtử sĩ còn lại cũng sẽ đánh tới chỗ y,ai ngờ hắn lại bỗng nhiên thân hình vừa chuyển, nhiễu đến bên cạnh Đường Phi.

Phượng Thần Anh cảm thấy rùng mình, mạnh mẽ xoay người bắt được mũi kiếm đang hướng đến Đường Phi, lưỡi kiếm bén nhọnliền cắt qua tay, máu tươi từ chỗ bị đứt một đường uốn lượn xuống, làm người ta nhìn thấy ghê người!

Phượng Thần Anh thời điểm bắt lấy mũi kiếm, đồng thời cũng vươn tay mạnh mẽ đem Đường Phi đẩy dời ra mấy trượng, để hắn rời xa vòng chiến. Một tử sĩ vừa rồi xem chuẩn sơ hở này của Phượng Thần Anh, thừa dịp đối phương không có gì che chắn, một kiếm hướng ngực Phượng Thần Anh đâm tới!

Phượng Thần Anh ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng lại giơ lên một độ congthị huyết. Hơi hơi nghiêng sang một bên né tránh công kíchtrí mạng, tuy rằng kiếm đâm xuyên qua vai phảihắn, nhưng tên tử sĩ kia lại bởi vì một kiếm này rút ngắn lại khoảng cáchcùng Phượng Thần Anh. Kiếm vừa đâm, người đã tiến đến trước mặtPhượng Thần Anh. Một chiêu thất thủ, tên tử sĩ kia đã biết việc lớn không tốt, muốn quăng kiếm thối lui cũng đã là không kịp, chỉ thấyngón tay thon dài trắng nõn đã gắt gao kháp ở cổ họnghắn.

“Răng rắc” một tiếng, tử sĩ đó đã bị Phượng Thần Anh vặn gãy cổ.

Hết thảy chuyện này bất quá chỉ phát sinh trong nháy mắt.

Một gã tử sĩ cuối cùng ở thời điểm đồng bạn bị giết, cũng đã thu về thanh kiếm bị Phượng Thần Anh cầm, miệng vết thương trên bàn tay bị lưỡi kiếm cứa đứt sâu đến có thể nhìn thấy xương, máu tươi không ngừng chảy xuống. Phượng Thần Anh lại như không biết đau đớn, tùy ý vứt bỏ thi thểtrong tay, vươn tay đem kiếm còn cắm ở trên vai rõ ràng lưu loát rút ra, sau đó cũng không thèm nhìn tới liền chuẩn xác cắm vào trên trái tim cỗ thi thể nằm dưới đất kia, tiếp theo liền đem trái tim của cổ thi thể đào ra. Máu tươi bắn lêngương mặt trắng nõn tuấn mỹ của Phượng Thần Anh, trên mặt còn lộ vẻ tươi cườiTu La thị huyết, một đôi mắt phượng như độc mãng lạnh lùng nhìn chằm chằm một kẻ còn lại. Tên tử sĩ kia không tự giác rùng mình một cái, hắn là ngàn chọn vạn tuyển, trải qua tầng tầng tàn khốc đấu tranh mới sống sót, giết chóc đã trở thành thói quen của hắn, máu đỏ tươi hoặc là địch nhânkhó giải quyết đều không thể kích khởi một tia cảm xúctrong lònghắn. Nhưng mà nam nhântrước mắt này, lần đầu tiên làm cho hắn cảm thấy cái gì gọi là sợ hãi.

“Phượng Thần Anh !” Đường Phi bị mạc danh kỳ diệu đẩy ra,sờ soạng từ trên đất đứng lên, hắn bởi vì nhìn không thấy cho nên thính giác lúc này so với bất luận thời điểm này đều linh mẫn hơn. Hắn vừa rồi nghe được thanh âm làm cho hàm răng hắn như nhũn ra, trái tim cũng phát run, cái loại thanh âm này hắn rất quen thuộc, hắn cũng từng giết người, nghe ra đó là cái gì. Chỉ là mũi kiếm này, đâm vào trong thân thể ai? Là, Phượng Thần Anh sao? Nghĩ đến đây, Đường Phi lập tức sợ hãi, kinh hoảng cùnglo lắng bao phủ hắn, không phải bởi vì sợ sẽ bị những người đó mạc danh kỳ diệu giết chết, mà là sợ mất đi Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh không để ý đến Đường Phi kêu gọi, giơ lên bàn tay bị thương vươn đầu lưỡi liếm liếm, hướng tên tử sĩ còn lại tà mị cười: “Ngươi muốn chết như thế nào?” Tử sĩ kia run lên, khẽ cắn môi, quyết định tiên phát chế nhân, Phượng Thần Anh thụ thương nặng như vậy, nếu hắn dùng hết toàn lực hẳn là có thể giết hắn !

Đáng tiếc, hắn nghĩ nhầm rồi. Ngay tại thời điểm hắn rút kiếm tiến lên, chỉ biết hắn nhất định sẽ chết.

Phượng Thần Anh thân hình như quỷ mỵ, ở lúc hắn vừa động cũng đã lẻn đến trước mặt hắn, kiếm trong tay đã bị nội lực Phượng Thần Anh xoay thành sắt vụn, mà thanh kiếm Phượng Thần Anh vừa rồi dùng để lấy trái tim đồng bạn mình, lúc này cũng đã đâm xuyên qua trái timhắn.

“A ! ! ! !” Một gã tử sĩ cuối cùng kêu thảm thiết giống như từ trong địa ngục phát ra, khủng bố dọangười, hắn kêu không phải bởi vì đau đớn trên cơ thể, mà là bởi vì đôi mắt cực kỳ tuấn mỹ cũng cực kỳ tàn ngược của nam nhânkia làm cho sợ hãi.

Đúng lúc này, Lam Tử Tươngvẫn đang bàng quan bị Phượng Thần Anh thô bạo thị huyết như vậy dọa ngây người, may mắn tên tử sĩ đó trước khi chết kêu thảm thiết đã đem hắn tỉnh lại, Phượng Thần Anh bị tử sĩ liều chết cuốn lấy,Phương Lâmđang đơn độc, đây là cơ hội hắn luôn luôn chờ đợi!

Đường Phi nghe được tiếng kêu thảm thiếttuyệt vọng, rốt cuộc nhịn không được một phen xả hạ miếng vải bịt mắt. Không đợi thấy rõ tình huống củaPhượng Thần Anh, Lam Tử Tương đãphóng lên đến trước mặthắn, trong tay cầm một chủy thủsắc nhọn, Đường Phi tránh cũng không thể tránh !

“Ngươi đi chết đi!” Lam Tử Tương chủy thủ đã để ở trước ngựcĐường Phi, thoáng chút sẽ đâm vào, Đường Phi lại bỗng dưng bị ngườitừ phía sau kéolại một phen, tiếp theoLam Tử Tương trước ngực bỗng dưng một trận đau nhức, người đã bị đánh bay ra ngoài hơn một trượng.

Phượng Thần Anh cả người đẫm máu tối tăm nhìn Lam Tử Tương, sức nặng toàn thân toàn bộ chống đỡ ở trên người Đường Phi, hắn có thể đánh ra một chưởng này đã là cực hạn. Dưới chân mềm nhũn, Phượng Thần Anh té ngã, Đường Phivội vàng đỡ lấy hắn.

“Phượng Thần Anh!” Nơi nơi đập vào mắt đều là máu tươi, Đường Phi chỉ có thể cắn nát đầu lưỡi của mình, dùng cơn đau làm cho thần trí thanh tỉnh, không thể ngất xỉu, cởi áo khoác của bản thân che lên miệng vết thương thật sâu ở vai trái Phượng Thần Anh.

“Ngươi nói, về sau ta muốn làm như thế nào, đều tùy ta.” Phượng Thần Anh bắt lấy tay Đường Phi cười, lại suy yếu.

“Ta đáp ứng rồi thì sẽ không đổi ý!” Đường Phi cắn răng, trong mắt cũng là nhiệt khí dâng lên: “Ngươi đừng nói chuyện, ta cõng ngươi!” Nói xong một phen đem Phượng Thần Anh phóng tới trên lưng mình, vừa muốn đứng dậy, lại nghe Phượng Thần Anh kêu một tiếng “Cẩn thận”, liền bị hắn áp ngược xuống. Giương mắt nhìn lên, Lam Tử Tương đã xả hạ mặt nạ bảo hộ của mình, trong tay cầm một cây châmmàu bạc, đối hắn âm ngoan cười. Lam Tử Tương dùng đến một quả độc châm cuối cùng,lại không nghĩ rằng vẫn không thể giết chếtPhương Lâm, ngược lại để cho Phượng Thần Anh cản đi.

“Ha ha ha ha!” Lam Tử Tương miệng phun máu tươi cũng không áp chế được điên cuồng cười to: “Trách không được hắn cứ như vậy muốn mạng của ‘Phương Lâm’, thì ra là thế, thì ra là thế! Ha ha ha ! Phượng Thần Anh, nguyên lai ngươi cũng có nhược điểm! Ngươi cư nhiên sẽ vì một cái nam sủng màmạng cũng không cần?! Ha ha ha!”

“Phượng Thần Anh! Phượng Thần Anh!” Đường Phi bay qua phía Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh mi gian có một chút sắc đen, chậm rãi ở trên mắt khuếch tán ra, một đôi mắt phượng xinh đẹp giống như bị bịt kín một tầng màu xám, trống rỗng không ánh sáng.

Phượng Thần Anh chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh u ám, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Nắm chặt tay Đường Phi, Phượng Thần Anh đối hắn lộ ra một tươi cườiôn nhu sủng nịch: “Ta nói rồi, tuyệt đối sẽ không tái để cho người khác tổn thương ngươi, cho dù thật sự không cẩn thận đem ngươi cuốn vào, ta cũng sẽ đánh cược một mạng mình đi bảo hộ ngươi. Ta đã làm được, Đường Phi.” Nói xong bỗng nhiên trong đầu một trận đau đớn, mất đi ý thức.

Đường Phi nhìn tay Phượng Thần Anh ở trong tay mình chậm rãi rơi xuống, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Hắn cái gì cũng đã đều không còn cảm giác, chỉ biết bản thân cầm lấy thanh kiếm của thích khách rơi trên mặt đất, nhằm về phía Lam Tử Tươngmuốn đứng lên chạy trốn, sau đó điên cuồng ở trên người hắn chém lung tung mãnh liệt, thẳng đến khi Lam Tử Tươnghai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, thẳng đến khi thân thể hắn bị Đường Phi chém thành bảy tám khúc, máu tươi ở dưới thân chảy tràn ra, làm thành một vòng lớnmàu đỏ. Đường Phi trong lòng không còn sợ hãi đối với máu tươi, trong lòng hắn đã bị cừu hận che mắt, trừ bỏ giết người, hắn cái gì cũng không muốn biết.

Thời điểm Vô Tướng thu được tín hiệu đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Đường Phi đang điên cuồng mà hành hạ Lam Tử Tươngđến chết, hắn không thể đi ngăn cản, trước mắt tối trọng yếu là cứu Phượng Thần Anhtrúng độc châm. Vô Tướng nội lực hữu hạn, chỉ có thể trước cấp Phượng Thần Anh uy một viên thuốc làm chậm độc tính, sau đó đem độc châm ở mi tâmPhượng Thần Anh bức ra, không cho độc tiếp tục khuếch tán.

“Ngươi đang làm cái gì?” Đường Phi nhận thấy được có người tiếp cận Phượng Thần Anh, rốt cục buông tha cho Lam Tử Tươngcơ hồ đã toái thi vạn đoạn, ánh mắt âm ngoan nhìn Vô Tướng: “Cút ngay, ai cũng không được phép chạm vào hắn!” Đường Phi giơ kiếm, lạnh lùng đối Vô Tướng nói.

“Công tử......” Vô Tướng thật sâu nhìn Đường Phi, trong mắt có đau lòng, có thống khổ, càng có nhiều cảm xúc Đường Phi xem không hiểu.

“Cút!” Đường Phi tiến lên một bước đối Vô Tướng hung hăng huy một kiếm. Vô Tướng bị bức lui vài bước, Phượng Thần Anh không có chỗ dựa liềnngã xuống đất.

Đường Phi vứt bỏ kiếm, hoang mang rối loạn chạy tới đem Phượng Thần Anh thật cẩn thận nâng lên. “Phượng Thần Anh? Phượng Thần Anh?” Không nhận được câu trả lời, Đường Phi lại cẩn thận đem ngườicõng lên trên lưngmình: “Ta mang ngươi trở về tìm Cốc Dương, tìm Cốc Dương, hắn có thể cứu ngươi....... Hắn là thần y, có thể cứu ta, có thể cứu Hà Tịch, cũng nhất định có thể cứu ngươi !”

Vô Tướng nhìn Đường Phi lung lay khiến lên Phượng Thần Anh, muốn tiến lên hỗ trợ, lại không biết nên như thế nào nói ra miệng. Chỉ có thể áp chế thống khổtrong lòng, một đường theo ở phía sau che chở Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, hắn đã không cần để ý người khác có thể nhìn đến khuôn mặt quái dị khủng bố của hắn.

Thiết Hoán cũng bị tín hiệu kéo tới, khi đó Đường Phi cõng Phượng Thần Anh trên lưng đã chạy tới trong thành, người đi đường một đám kinh hãi nhìn hai ngườitoàn thân đều là huyết, đồng loạtchừa ra một con đường. Thiết Hoán sắc mặt xanh mét, vẻ mặt trầm trọng muốn giúp Đường Phi tiếp nhận Phượng Thần Anh, nhưng mà Đường Phi cũng không cho bất luận kẻ nào chạm vào hắn, một đường kiên trì đem Phượng Thần Anh cõng trở về Phượng Tê Các.

Phượng Tê Các lúc này, đã canh phòng cực kỳ cẩn mật.

----------------------

## 58. Chương 58: Ánh Sáng Biến Mất

Lúc Thiết Hoán gặp được Đường Phi, cũng đã phái người đem mấy cỗ thi thể trên núi phía sau Phổ Đà Tựmang vềPhượng Tê Các, sau đó cự tuyệt hết thảy khách nhân, trong Phượng Tê Các tất cả mọi người không thể ra ngoài, toàn bộ hộ vệ bên trong đem Phượng Tê Các tầng tầng vây quanh, đoạn tuyệt hết thảy liên hệcùng bên ngoài.

Thiết Hoán kiểm tra thi thểnăm tử sĩ kia, mặt bọn họ toàn bộ bị hủy, xem ra là thật lâu trước kia đã bị hủy đi dung mạo, trên người không có một vật phẩmkhả nghi nào, cũng không có lệnh bài hoặc thủ dụ linh tinh gì đó để điều tra được thân phậnbọn họ. Thiết Hoán buông tha cho năm cái thi thể không có giá trị này, ngược lại nhìn về phía một thi thể không trọn vẹn không đầy đủ khác, đó là Lam Tử Tương. Tứ chi vẫn chưa bị hoàn toàn chém đứt, vẫn đang dính ở trên thân thể, bất quá cái kia hẳn cũng không thể gọi là thân thể. Thiết Hoán chau mày nhìn cái xáckhông còn đồng nhất, huyết nhục mơ hồ miễn cưỡng dính vào một khối. Bất quá mặc dù là như vậy, Thiết Hoán vẫn nhận ra được người này là Đông việnLam Tử Tương. Lam Tử Tương là người của Phúc vươngTần Chiêu, chẳng lẽ lần này doTần Chiêu hạ độc thủ? Nhưng mà nghe Mặc Trúc nói những người đó hoàn toàn hướng về phía Phương Lâm Công tử mà đến, nếu không phải bọn họ liều mạng cứu Phương Lâm,cũng sẽ không có ý định hạ sát thủ bọn họ.

Nhíu mi trầm tư, bỗng nhiên, Thiết Hoán ở trong thi thể rách nát củaLam Tử Tươngthấy được một khối kim loại gì đó. Vươn hai ngón tay đem nó gắp ra, đợi Thiết Hoán thấy rõ chữ trên đó bị huyết nhục che dấu thì liền cả kinh, trong lòng nghi hoặc không ngừng, cư nhiên là hắn?!

Đường Phi ngồi yên ở trong Diên Phi viện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòngđóng chặt, Cốc Dương ở bên trong cứu Phượng Thần Anh. Trời hiện tại đã tối, ban đêm đầu xuân gió lạnh phấtphơ như cũ. Trên người hắn vẫn đang mặc kiện huyết ykia, mặt trên có máu của Ưu nhi, càng nhiều là của Phượng Thần Anh. Duy độc, không có chính hắn. Hôm nay xuất môn Phượng Thần Anh chọn cho hắn một kiện cẩm ymàu lam, ống tay áo rộng thùng thình được thêu hoa văn hình đám mây, đai lưng cũng là Phượng Thần Anh cẩn thận chọn lấy, mặt trên khảm một viên ngọc bíchhiếm có. Thời điểm Phượng Thần Anh giúp hắn mặc vào, liền nhìn hắn không chuyển mắt, thanh âm ôn nhu như nước, thâm tình như thế: “Thật là đẹp mắt, anh tuấn tiêu sái phong độ phiên phiên, Đường Phi, ngươi nguyên lai thật sự là làm cho ta không thể tự kềm chế.” Lúc ấy, hắn còn cho rằng Phượng Thần Anh chỉ là thói quen nói chút lời ngon tiếng ngọt dỗ hắn, căn bản không đem lời hắn nói để tâm. Nhưng ai biết......

Đường Phi nhìn nhìn quần áotrên người, sớm đã không còn phiêu dật lịch sự tao nhãnhư sáng nay, vải dệt màu xanh nước biển bị máu nhuộm thành tử sắc khó coi. Khóe miệng xả ra một độ cong, Đường Phi nở nụ cười lên tiếng: “Đứa ngốc...... Thật sự là đại ngốc......” Trong mắt, bi thương như nước lặng.

Mặc Trúc hầu ở bên cạnhĐường Phi, trên người đã sớm thay đổi một thân quần áosạch sẽ. Vẻ mặt ai thán thất thần nhìn phiến đại môn kia rồi lại nhìn Đường Phi, sau đó cúi thấp đầu xuống, hai mắt dần dần ướt át. Lúc ấy nếu thời điểm lão gia gọi hắn mang Ưu nhi đi,bản thân kiên trì lưu lại, lão gia sẽ không chịu trọng thươngnhư thế, bộ dáng công tử cũng sẽ không giống hiện tại như vậy? Nhưng mà, nếu lúc ấy lão gia cùng công tử không để hắn mang Ưu nhi đi trước, cánh tay Ưu nhi còn giữ được sao? Hắn chưa bao giờ biết Cốc Dương y thuật cao minhnhư thế, cư nhiên có thể đem một cánh tay bị đứt một lần nữa nối trở về. Tuy rằng Ưu nhi về sau không có khả năng linh hoạt tùy ý vũ động trường tiên như trước, nhưng ít nhất sẽ không giống như một phế nhân? Nghĩ đến đây, Mặc Trúc trong lòng từng trận phát đau, nếu võ công của mình không phải kém như vậy, lúc ấy hẳn có thể lưu lại giúp lão gia đi? Cũng có thể bảo hộ Ưu nhi không bị thương hại đi? Mặc Trúc ánh mắt đọng lại, chậm rãi trở nên kiên định, hắn phải hóa cường, sau đó bảo hộ những ngườibên cạnh!

Tuy rằng đã ở trước mọi người lộ mặt, Vô Tướng vẫn đang núp ở chỗ tối, một đôi ánh mắt ô hắc thẳng tắp nhìn Đường Phi, gương mặt hắn không có ngũ quan cho nên nhìn không ra một tia cảm xúc.

Thiết Hoán trong tay cầm tiểu lệnh bài kia, đi từng bước một vào Diên Phi viện. Hộ viện thị vệ thấyngườiđến là Thiết Hoán, lập tức thả cho hắn đi vào. Thiết Hoán nhanh chóngtới trước mặtĐường Phi, sắc mặt không tốt. Mà Đường Phi tựa hồ cái gì cũng chưa cảm giác được, vẫn là ngơ ngác nhìn phiến cửa gỗmàu son đang đóng chặt.

Mặc Trúc ngẩng đầu, trong mắt mang theo nghi vấn nói: “Thiết tổng quản, có chuyện gì?”

Thiết Hoán căn bản không để ý tới Mặc Trúc, mà là duỗi tay tới trước mắt Đường Phi, sau đó mở ra lòng bàn tay, phía trên đúng là tấm lệnh bàitừ trên người Lam Tử Tương tìm được. Ngữ khí cứng rắn hỏi: “Công tử, ngươi nhận thức lệnh bàinày không?”

Đường Phi vẫn đang thờ ơ rốt cục có một chút phản ứng, ánh mắt tiêu cự đặt ở tấm lệnh bài nhiễm huyết trên tay Thiết Hoán. Nhíu mày, Đường Phi lắc đầu, không có ấn tượng.

“Đây là lệnh bàithái tử phủ của Tần Nghị.” Thiết Hoán thanh âm dẫn theo một tia ẩn nhẫn lửa giận. Đường Phi sửng sốt, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên mặt ngoàibị huyết nhục bao trùm, ẩn ẩn biện ra một chữ “Nghị”.

Chẳng lẽ?! Đường Phi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về hướng Thiết Hoán, sát thủ này đều là Tần Nghị phái tới?!

Vô Tướngở chỗ tối trong lòng rùng mình, không có khả năng là thái tử phủ!

“Vì cái gì? Tần Nghị cùng ta không cừu không oán, hắn vì cái gì muốn giết ta?” Đường Phi không dám tin lắc đầu, như thế nào có khả năng, nếu Tần Nghị muốn giết hắn, Hà Tịch không có khả năng không nói cho hắn!

“Ta nghe nói công tử cùng Hà đại nhânở thái tử phủ giao hảo, lần trước ngươi trúng độc hắn còn tự mình đếnPhượng Tê Các tới thăm.” Thiết Hoán lạnh lùng nói.

Đường Phi ngồi thẳng thân thể, không chút nào yếu thế nhìn Thiết Hoán, thanh âm đồng dạng cứng rắn: “Thì đã sao?”

“Công tử biết rõ chính mình thân phận ra sao, một lần lại một lần cùng ngườithái tử phủ kết giao thân mật. Công tử tâm tư đơn thuần, có đôi khi bị ngườigài vào báo cáo cho đối phương biếtchi tiết của Phượng Tê Cáccũng không chừng.” Thiết Hoán nhìn Đường Phi sắc mặt tái nhợt nhưng khí thế không chút nào giảm bớt, cũng cảm thấy có chút bội phục.

“Ngươi muốn nói cái gì?” Đường Phi mắt lạnh nhìn Thiết Hoán: “Hà Tịch khi ở cùng ta, chưa bao giờ đàm luận chuyện của thái tử phủ, ta cũng chưa bao giờ cùng hắn nói chuyện của Phượng Tê Các. Lần này những người đó muốn giết là ta, mà chủ mưu là Lam Tử Tương. Tuy rằng trên người hắncó lệnh bàithái tử phủ, cũng không thể thuyết minh được gì.”

Thiết Hoán ngẩn ra, không sai, một khối lệnh bài không thể chứng minh cái gì, huống chi Lam Tử Tương thân phận chân chính là mật thám của Tần Chiêu. Vu oan giá họa cũng không phải không thể, nhưng cũng có khả năng là thái tử phủ cố ý làm ra thủ thuật che mắt, khiến người ta trước hết hoài nghi bọn họ, sau đó lại đánh mất nghi ngờ.

Thiết Hoán thật sâu nhìn Phương Lâmmặt mày tuấn lãng, khí kháinam tử, liếc mắt một cái, nói: “Lão gia đối với ngươi như thế nào ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, những người bên ngoài đó cũng rất rõ ràng. Công tử, chân tâm cùng giả ý, ngươi hẳn là có thể phân biệt. Còn có, ngươi xác định những kẻ kia muốn giết thật là ngươi? Dược mà bọn họ hạ hoàn toàn đối với công tử vô hại, mà người cuối cùng bị trọng thương, thậm chí thiếu chút nữa mất mạng lại là Các chủ! Cho dù chuyện này thật sự không phải thái tử phủ làm, cũng cùng bọn họ không thoát được quan hệ. Một người chỉ xem mặt ngoài sẽ nhìn không ra chân tâm, Hà Tịch là ngườithái tử phủ, hắn thật sự có thể đối với một địch nhânbày ra chân tâm sao? Hắn là chân tâm đối đãi ngươi hay là muốn lợi dụng ngươi giết Các chủ, Thiết mỗ cho rằng công tử nên hảo hảo suy nghĩ một chút. Công tử, nhĩ hảo tự lo thân.” Thiết Hoán nói xong, liền xoay người rời đi.

Đường Phi hai đấm nắm chặt, Hà Tịch, là ngườithái tử phủ, cùng Phượng Tê Cácđối lập......

“Phải cẩn thận mỗi một ngườinơi này, càng phải cẩn thận mỗi một ngườibên ngoài.”

Đây là những lời Hà Tịch ngày đó nói với hắn. Khi đó hắn đã cảnh cáo chính mình sao? Cảnh cáo hắn Phượng Tê Các có người muốn giết Phượng Thần Anh, cảnh cáo hắn bên ngoài cũng có người muốn giết Phượng Thần Anh, cho nên hạ cho hắn một cái ám chỉ như vậy,chính là muốn hắn tránh xa Phượng Thần Anh một chút, không cần bị liên lụy sao? Hà Tịch ngay từ đầu chỉ biết có người sẽ đối hắn bất lợi! Chẳng lẽ, Lam Tử Tương thật là ngườicủa thái tử phủ? Sát thủ này thật là Tần Nghị phái tới? Hà Tịch. Hà Tịch..... Hà Tịch ! Đường Phi bỗng nhiên một quyền hung hăng nện ở trên bàn đá, xương tay chảy ra nhiều điểm màu đỏ.

“Công tử !” Mặc Trúc muốn xem thương thế của Đường Phi, lại bị hắn tránh được.

“Không có việc gì.” Đường Phi thản nhiên nói, trong mắt âm trầm lại tản ra không ngừng. Hà Tịch a Hà Tịch, uổng cho ta Đường Phi tin tưởng ngươinhư thế, uổng cho ta Đường Phi đem ngươi cho rằng là bằng hữu chân chính, uổng cho ta còn bởi vì ngươi ám chỉ mà đi hoài nghi chân tâm của Phượng Thần Anh. Ta đối với ngươi, thật sự là quá thất vọng!

Đúng lúc này, cửa phòng “cọt kẹt” một tiếng bị mở ra. Bởi vì liên tục cứu hai người, Cốc Dương sắc mặt tái nhợt,mắt tràn đầymệt mỏi, trên người trên tay đều dính vết máuloang lổ.

Đường Phi nhìn thấy Cốc Dương đi ra liền nhanh chóng tiến lên, cầm lấy bờ vai của hắn khẩn trương hỏi: “Phượng Thần Anh đâu? Hắn thế nào?”

“Đừng hoảng đừng hoảng, ta ngất xỉu mất!” Cốc Dương bị Đường Phi đại lực lay động khiến cho cước bộ lảo đảo một chút: “Ta nói, ta mới đem cánh tay Ưu nhi nối lại đã bị kéo đến nơi này, bận rộn suốt một ngày đâu! Trước cho ta thở vài cái đã có được không?”

Đường Phi có chút xấu hổ buông ra Cốc Dương, đầu tiên là Ưu nhi mất tay, sau đó là bản thân bị trọng thương,Phượng Thần Anh lại trúng kịch độc, một cái so với một cái càng khó giải quyết, Cốc Dương từ buổi sáng bận rộn đến bây giờ đã qua canh hai,cả một ngụm nước cũng chưa uống qua, quả thật là làm khó hắn......

Mặc Trúc tinh mắt tiến lên, giúp đỡ Cốc Dương một bên ngồi xuống, ngay sau đó rót cho hắn một chén trà nóng.

Nhìn đến Đường Phi sắc mặtảm đạm, Cốc Dương cầm lấy chén trà uống một ngụm to, mới nói: “Ngươi cũng không cần quá lo lắng, cánh tay Ưu nhi đã nối lại, tuy rằng về sau đánh người sẽ không thể lưu loát như vậy,nhưng sinh hoạt thông thường còn có thể tự gánh vác!”

Đường Phi gật gật đầu, buồn thanh hỏi người bản thân muốn biết nhất: “Phượng Thần Anh đâu?”

Cốc Dương uống trà một trận, không có trực tiếp trả lời vấn đềhắn, mà là nhìn một thân chật vật của hắn, nói: “Ngươi đi đổi một kiện quần áo đi, hắn có lẽ sắp tỉnh, tên kia khi tỉnh lại nhất định sẽ muốn gặp ngươi.”

“Ân.” Đường Phi thấp giọng đáp, xoay người đi về phòngtắm rửa.

Đem một thân vết máu rửa sạch, Mặc Trúc đã đứng ở bên ngoài dục phòng đợi. Nhìn Đường Phi đi ra, Mặc Trúc sắc mặt có chút lo lắng nói: “Công tử, lão gia tỉnh! Đang nói muốn gặp ngươi.”

Đường Phi sửng sốt, sau đó lộ ra một tươi cườivui sướng, tâm tình trầm trọng rốt cục cũng có một tia thả lỏng.

“Nhưng mà công tử, lão gia tình huống không tốt lắm, ngươi phải hảo hảo chuẩn bịtâm lí.”

Đường Phi trên mặt tươi cười nhất thời đông cứng, quay đầu nhìn Mặc Trúc hỏi: “Có ý tứ gì?”

Mặc Trúc cúi đầu, trên mặt bi phẫn nảy ra: “Lão gia có khả năng, khả năng không nhìn thấy!”

Cái gì?! Đường Phi chấn động, xoay người hướng phòng ngủ chạy tới.

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi đẩy cửa ra vọt vào, phía trước chiếc giường lớn thuộc về hắn cùng Phượng Thần Anh, có Cốc Dương cùng Thiết Hoán mỗi người đứng một bên, sắc mặt cũng không quá tốt. Phượng Thần Anh ngồi ở trên giường, trên mặt mang theo ẩn ẩn lửa giận.

Nghe được thanh âmĐường Phi, Phượng Thần Anh trên mặt vui vẻ, hướng về phía trước vươn tay nói: “Đường Phi? Là ngươi sao? Ngươi ở nơi nào? Lại đây.”

Đường Phi không dám tin nhìn Phượng Thần Anh, cước bộ trầm trọng chậm rãi hướng Phượng Thần Anh đi tới.

Mạnh mẽ cầm lấy bàn tay Phượng Thần Anh vươn đến, Đường Phi ngồi ở mép giường, như là muốn xác định cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt của Phượng Thần Anh.

Mắt phượng đã không cònthần thái cuồng ngạo tự đại ngày xưa, cũng không có ôn nhu thâm tìnhđem người nhấn chìm trong đó, càng nhìn không thấy loại lãnh liệt âm ngoan khi đối mặt địch nhân. Một đôi mắt phượngxinh đẹp, lúc này trở nên ảm đạm không ánh sáng, con mắt giống như bị bịt kín một tầng sa mỏngmàu xám, không hề sinh khí, trống rỗng không tiêu cự.

“Đường Phi, ngươi nói Cốc Dương hắn đáng cười hay không? Hắn cư nhiên gạt ta nói ta không nhìn thấy, hừ, thậm chí ngay cả Thiết Hoán cũng cùng hắn đến chọc ghẹo ta. Nói cái gì độc châm kia tuy rằng đã lấy ra, nhưng độc tính quá mức bá đạo hủy đi ánh mắtcủa ta.” Phượng Thần Anh trên mặt mang theo tươi cười, thâm tình trước sau như một, nhưng trong giọng nói dẫn theo một chút run run cùng bức thiết hỏi Đường Phi: “Bọn họ nói ta nhìn không thấy, ngươi tin sao? Ta đường đường là Các chủ Phượng Tê Các,cư nhiên lại thành một người mù? Nói ra ai tin?! Đường Phi ngươi nói một chút, ta như thế nào sẽ.......” Phượng Thần Anh lời còn chưa dứt, đã bị Đường Phi ôm cổ. Phượng Thần Anh có chút giật mình, lẳng lặng đem lời chưa nói xong tiếp tục: “Nhìn không thấy chứ......” Nhưng mà, lại không phát ra thanh âm.

Cảm nhận được Đường Phi luôn luôn tự chế bình tĩnh ôm hắn, cư nhiên run nhè nhẹ, Phượng Thần Anh cảm thấy trầm xuống, trên mặt còn miễn cưỡng mang theo tươi cườikhông bận tâm.

“Nguyên lai là sựthật.” Phượng Thần Anh nói, thanh âm rất nhẹ rất nhẹ, lại giốngnhư ở trong lòng Đường Phi chém một đaothật mạnh.

Đường Phi gắt gao ôm Phượng Thần Anh, ánh mắt bị chất lỏng xa lạ nóng đến đau đớn, nhưng như thế nào cũng không rơi xuốngđược, cứ như vậy tích tụ ở trong hốc mắt, đốt đau hai mắt của mình, cũng đốt đau tâmchính mình.

“Phượng Thần Anh,” Đường Phi thanh âm có chút nghẹn ngào: “Thực xin lỗi.” Nếu không phải hắn tín nhiệm Hà Tịchnhư vậy, nếu hắn có thể phòng bị Hà Tịch một chút, nếu hắn hiểu được ngày đó Hà Tịch đối hắn cảnh cáo, sự tình hôm nay căn bản sẽ không phát sinh !

“Ngươi làm cái gì thực xin lỗi ta? Lại đi Lãm Nguyệt Lâumua vui?” Phượng Thần Anh vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy lưng Đường Phi, trên mặt tươi cười không giảm: “Ta nói rồi, không cần đi địa phương đó, ta sẽ thương tâm.”

“Ai!” Cốc Dương nặng nề mà thở dài, sau đó đối Thiết Hoán sử một cái ánh mắt, dẫn những người khác lui ra ngoài.

“Tốt lắm,” Phượng Thần Anh vỗ nhẹ nhẹ chụp lưng Đường Phi, nói: “Ta trên người bị thương vừa mới thoa dược ngưng huyết, ngươi cứ như vậy ôm ta là muốn dụ dỗ ta sao? Vạn nhất ta thật sự nhịn không được làm hại miệng vết thương vỡ ra, đem ngươi dọa hôn mê ta sẻ thấy có lỗi.”

“Ta không sợ huyết.” Đường Phi cảm xúc đã dần ổn định lại, lực đạo trên cánh tay tuy rằng lỏng đi không ít,nhưng vẫn đang ôm Phượng Thần Anh. Hắn không sợ huyết, ở thời điểm hắn đem Lam Tử Tương toái thi vạn đoạn kia, hắn phát hiện chính mình không bao giờ sợ huyếtnữa, không bao giờ bị ác mộng kia quấn quanh nữa.

Phượng Thần Anh sửng sốt, nhớ tới trước khi hôn mê, mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Đường Phi không khống chế được,cầm lấy kiếm đối Lam Tử Tương một trận chém lung tung.“Ngươi, lại giết người.” Trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ, càng nhiều là đau lòng cùng thương tiếc.

“Phải. Nguyên lai, giết người xong, sẽ không sợ huyết.” Đường Phi cười khổ mà nói, lần đầu tiên giết người, là vì tự cứu, sau đó thề không bao giờ giết người nữa. Nhưng mà, lại đánh vỡ lời thề cầm lấy kiếm, cũng là vì Phượng Thần Anh.

“May mắn ta trước kia thời điểm không có việc gì liền thích nhìn mặt của ngươi, đem ngươi chặt chẽ ghi tạc trong lòng, cho dùhiện tại không nhìn thấy cũng sẽ không đem ngươi phai nhạt.” Phượng Thần Anh dựa vào kí ức tiến đến bên taiĐường Phi, dùng môi nhẹ nhàng vuốt ve vành taihắn, nhẹ giọng nói.“Nhưng mà, nếu ta hiện tại có thể thấy thì tốt rồi, ta rất muốn hôn ngươi......” Phượng Thần Anh vừa mới dứt lời, Đường Phi liền chủ động đưa lên đôi môi của mình.

Phượng Thần Anh không thèm nhắc lại, chỉ là nhẹ nhàng ôm lấy Đường Phi, gắn bó như môi với răng, lưu luyến triền miên, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể cùng nhẹ hương vị thuộc về hắn.

Mặc Trúc vẫn giữ ở ngoài cửa, Cốc Dương cùng Thiết Hoán đi ra Diên Phi viện, đi tới một tòasơn giả, Thiết Hoán kéo lại Cốc Dương, trong mắt mang theo hoài nghi, hỏi: “Lão gia, thật sự không nhìn thấy ?”

Cốc Dương bất đắc dĩ cười khổ, rút tay mình về lắc đầu nói: “Phải, lão gia hiện tại, là thật không nhìn thấy. Ta chỉ có thể nói cho ngươi nhiều như vậy, sau này hắn ngươi đừng hỏi nữa, biết đến càng ít càng tốt.”

Thiết Hoán sửng sốt, liền không có hỏi lại, đối Cốc Dương gật gật đầu, xoay người rời đi. Hiện tại Phượng Tê Các thời buổi rối loạn, hắn rất bận rộn, lão gia muốn làm cái gì hắn cũng không muốn xen vào, bất quá Phượng Tê Cácnày là trách nhiệm của hắn, hắn quản lý tốt, thuận tiện đem những người còn lại xử lý hết.

Cốc Dương vô lực lôi kéo vai, sau đó lười biếng di chuyển thắt lưng, đánh một cái ngáp lớn, quay đầu đối với chỗ âm u ở phía sau lành lạnh nói: “Ngươi muốn biết ta cũng sẽ không nói, bởi vì cái ta biết không thể so với ngươi nhiều hơn bao nhiêu. Bất quá, ta còn muốn báo cho ngươi một câu, cái gì nên làm cái gì không nên làm, ngươi tối rõ ràng. Thật vất vả bảo trụ một cái mệnh, nên quý trọng.” Nói xong, cũng không đợi người trong chỗ tối có phản ứng, liền lung lay rời đi, hắn mệt gần chết, cần ngủ một giấc thật say!

Vô Tướngcúi đầu, hai đấm nắm chặt.

----------------------

## 59. Chương 59: Tình Thâm

Hiền vương phủ.

“Bang” Một tiếng, cái chén trong tay rơi xuống mắt đất, bể thành nhiều mảnh nhỏ, nước trà nóng bỏng làm ướt vạt áo Tần Nhan, nhưng hắn lại một chút cũng không cảm giác.

“Vương gia, để ý!” Hiền vương phi Chân Châu Nhi kinh hô một tiếng, tiến lên giúp đỡ Hiền vương lui lại phía sau, tránh đi các mảnh nhỏ sắc nhọn.

“Buông ra!” Tần Nhan hoàn toàn mặc kệ Chân Châu Nhiđã mang thai hai tháng, hung hăng đem ngườiđẩy ra.

“A !” Chân Châu Nhi một tiếng khinh hô liền ngã về sau, may mà phía sau có vài vị lão ma ma tay chân lanh lợi đem người đỡ được, nếu không hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng.

Tần Nhan hoàn toàn không cảm giác được thô bạo của mình đã khiến mọi người quá sợ hãi, bắt lấy một gã thị vệ trước mắt đến hội báo, sắc mặt vừa sợ vừa giận, hô to: “Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”

“Vương, Vương gia !” Tên thị vệ kiamắt tràn đầy hoảng sợ, muốn quỳ xuống lại bởi vì bị Tần Nhan bắt lấy vạt áo mà bất đắc dĩ phải đứng, dùng thanh âm như sắp sửa khóc ra nói: “Thuộc hạ nghe nói hôm qua Các chủ Phượng Tê Cácở Phổ Đà Tự gặp chuyện, thương tích nghiêm trọng gần như sắp chết! Hiện tại Phượng Tê Các đã bị tầng tầng thủ vệ canh giữ, thuộc hạ nguyên bản muốn lấy danh nghĩa Vương gia đi vào hỏi một câu, nhưng lại bị báo cho biết bất luận kẻ nào không có mệnh lệnh của Phượng Các chủ cũng không có thể tùy ý xuất nhập Phượng Tê Các. Cho nên thuộc hạ đối tình huống cụ thể thật sự không rõ lắm!”

Tần Nhan kinh ngạc buông ra tên thị vệkia, dưới chân lảo đảo vài bước, rồi sau đó đặt mông ngồi ở trênghế, hai mắt mê mang lẩm bẩm nói: “Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng không nên là như vậy, rõ ràng phân phó không thể thương tổn những người khác ....... Vì cái gì Thần Anh lại bị thương nặng?”

Chân Châu Nhi không để ý vài vị lão ma ma ngăn trở, tiến lên vài bước đứng ở trước người Tần Nhan, ôn nhuyễn nhẹ tay nắm lấy mu bàn tay lạnh lẽo của Tần Nhan, trong mắt lại là đau lòng cùng lo lắng, ôn nhu nói: “Vương gia, Phượng Các chủ cát nhân thiên tướng, ngài không cần lo lắng. Không bằng như vậy đi? Ngài tự mình mang theo vài vị lão ngự y đi Phượng Tê CácgiúpPhượng Các chủ chẩn trì, nhất định sẽ không có việc gì.”

Tần Nhan lẳng lặng ngẩng đầu, nhìn thê tửdịu dàng hiền thục, cảm thấy ấm áp, cảm xúc lo lắng bối rối cũng bình phục không ít. Vươn tay vỗ vỗ lên trên tay nàng, Tần Nhan như thật có lỗi nhìn Chân Châu Nhi nói: “Thực xin lỗi, vừa rồi thiếu chút nữa làm ngươibị thương.”

“Châu nhi không có việc gì, Vương gia cũng là lo lắng Phượng Các chủ, Châu nhi hiểu được.” Chân Châu Nhi nhẹ giọng nói, trong mắt là đối trượng phu của mình lý giải: “Vương gia, ngài mau đi đi, trong nhà không cần lo lắng, Châu nhi sẽ xử lý tốt.”

Tần Nhan cảm kích đối Chân Châu Nhi gật gật đầu, hắn, Tần Nhan đời này, may mắn nhất chính là cưới được một vị thê tử xinh đẹp hiền lành như vậy.

“Ta đây đi trước, ngươi đừng làm lụng vất vảquá, trong phủ có hạ nhân hầu hạ, ngươi đừng cái gì cũng tự mình đi làm.” Tần Nhan lôi kéo Chân Châu Nhi ôn nhu dặn dò, lại thay nàng đem mấy sợi tóc rũ xuống kéo về phía sau tai, xoay người đối vài vị lão ma ma, trên mặt ôn nhu không còn tồn tại, lạnh lùng nói: “Các ngươi hảo hảo chiếu cố Vương phi, nếu Vương phi có chuyện gì, bổn vương bắt các ngươi hỏi tội!”

“Dạ, Vương gia !” Các lão ma ma vẻ mặt kinh sợ ứng hạ.

Tần Nhan lại nhìn Chân Châu Nhi liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi.

Tần Nhan mang theo ngự y đứng đầu trong cung cùng ba đệ tử củahắn vội vàng bận rộn chạy tới Phượng Tê Các. Nhưng mà mới xuống xe ngựa, định dẫn bốn gã ngự y tốt nhất đi vào, lại bị mười tên thị vệ thủ ở cửa ngăn cản lại.

Một người cầm đầu đối Tần Nhan cung kính vái chào, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: “Vương gia, không có mệnh lệnhCác chủ, ai cũng không thể xuất nhập Phượng Tê Các. Thứ thuộc hạ thất lễ, không thể cho ngài vào được.”

“Có ý tứ gì? Thậm chí ngay cả bổn vương cũng không thể đi vào sao?” Tần Nhan vẻ mặt tức giận, khoanh tay nhìn thị vệtrước mắt.

“Vương gia, không có Các chủ mệnh lệnh, ai cũng không thể vào ra Phượng Tê Các. Thuộc hạ chỉ là theo lệnh chủ tử làm việc, thỉnh Vương gia thứ tội.” Thị vệ vẫn là dùng ngữ khí không mặn không nhạt đối Tần Nhan nói, bất quá lời của hắn đã rất rõ ràng, chủ tử của hắn là Phượng Thần Anh, không phải Hiền vương dưới một người trên vạn người, trừ bỏ mệnh lệnh Phượng Thần Anh ai hắn cũng không nghe.

“Ngươi!” Tần Nhan chán nản, phẫn hận vung tay áo, ngoan thanh nói: “Bổn vương hôm nay muốn vàoPhượng Tê Các! Bổn vương xem ai dám ngăn đón!” Dứt lời định xông vào, hắn cũng không tin hắn hiện tại đi vào Phượng Thần Anh sẽ trách tội hắn!

Mười tên thị vệ nháy mắt rùng mình, đang muốn ngăn trở, phía sau liền truyền đến một thanh âmtrầm ổn: “Dừng tay.”

Thiết Hoán chậm rãi đi ra, trên mặt đoan chính mang theo bình tĩnh ổn trọngtrước sau như một.

“Thiết Hoán tham kiến Vương gia.” Thiết Hoán đứng ở trước mặtTần Nhan, cung kính đối Tần Nhan thi lễ.

“Nguyên lai là Thiết tổng quản.” Tần Nhan sắc mặt cực kém, nhưng người đến là thân tín tâm phúc Phượng Thần Anh,hắn cũng tiện nổi giận, đành phải nhẫn nại nói: “Bổn vương là tới xem Thần Anh, còn dẫn theo bốn vị ngự y tốt nhất trong cung cấp Thần Anh trị thương. Đúng rồi, Thần Anh bị thương nghiêm trọng không?” Kỳ thật hắn càng muốn hỏi, Phương Lâmkia như thế nào? Nếu cả Thần Anh cũng bị thương, như vậy Phương Lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ đi?!

“Làm phiền vương gia lo lắng .” Thiết Hoán đối với Tần Nhan lại vái chào, thần thái cung kính nhưng không làm cho người ta cảm giác được một chút khúm núm: “Y sư trong Các đã vì Các chủ xem qua thương thế, trên vai cùngnhững chỗ khác bị thương tuy rằng nghiêm trọng, nhưng cũng không đủ để trí mạng, đã băng bó thỏa đáng. Tuy rằng đến nay chưa tỉnh, nhưng cũng không đáng ngại.” Thiết Hoán không có đem việc Phượng Thần Anh trúng độc đến nỗi bị mù nói cho Tần Nhan. Sự tình ngày hôm qua sau khi phát sinh, hắn đã hạ lệnhcấm khẩu, khống chế chúng tăng nhân Phổ Đà Tựcùngnhững người có khả năng nhìn thấy sự tình xảy ra, đồng thời không cho phép bất luận người nào trong Các ra ngoài, cho nên đến bây giờ tin tức Phượng Thần Anh bị trọng thương tuyệt đối không có người nào biết. Tần Nhan có thể chỉ ngay ngày thứ hai biết việc này, thuyết minh trong Các trừ bỏ Nam Vũlà mật thám củaHiền vương phủ, hắn cũng tuyệt đối không thể khinh thường.

“Cũng không có việc gì, đợi bổn vương tự mình xem qua liền biết.” Tần Nhan lạnh lùng nhìn Thiết Hoán liếc mắt một cái, định bước qua hắn đi vào. Thiết Hoán cánh tay duỗi ra, đem người ngăn cản lại.

“Chỉ bằng các ngươi cũng dám ngăn đón bổn vương?!” Tần Nhan là thật sự tức giận, cũng động sát khí. Hắn mang đến hơn mười người thị vệ đồng loạt rút ra bảo đaobên hông, tiến lên cùng ngườiPhượng Tê Cácgiằng co.

Thiết Hoán âm thầm nhíu mày, bị Tần Nhan nháo độngnhư vậy, không tới nửa canh giờ chỉ e toàn bộ Miên Cẩm thành mọi người sẽ biết Các chủ gặp chuyện,bị trọng thương!

“Vương gia!” Thiết Hoán trầm giọng vừa quát, thẳng tắp nhìn Tần Nhan nói: “Ngài cũng biết Các chủ vì sao phải phong tỏa tin tức? Các chủ bị thương nếu như bị thái tử cùng vài vị Vương gia khác biết, ngài cho rằng sẽ như thế nào?” Tần Nhan chấn động, Thiết Hoán tiếp tục nói: “Hiền vương phủ cùngPhượng Tê Các vốn là đồng minh, nhưng Vương gia lại mang theo người xông vào Phượng Tê Các, nếu bị những người khác biết sẽ gây ra xôn xao? Thỉnh Vương gia cân nhắc rồi hãy rời đi!”

Tần Nhan căm giận liếc Thiết Hoán một cái, sau đó phất phất tay làm cho mọi người phía sau lui ra, mới tiến lên đến bên tai Thiết Hoán thấp giọng hỏi: “Tra được là ai sao?”

“Không biết, bất quá thích khách là năm tên tử sĩvõ công cao cường, trên người không có bất luận vật gì có thể chứng minh thân phậnbọn họ, hơn nữa dung mạo toàn bộ bị hủy. Bất quá còn có một người, thật ra lại là người trong Các chúng ta.” Thiết Hoán nói xong, ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Tần Nhan.

Tần Nhan tâm đầu khẽ động, trong mắt xẹt qua một tia bối rối, trầm giọng hỏi: “Ai?”

“Một vị công tử ở Đông viện, Lam Tử Tương.” Thiết Hoán trầm giọng nói.

“Một cái công tử? Vì sao phải giết Thần Anh?” Tần Nhan làm bộ như nghi hoặc hỏi, kỳ thật hắn trong lòng hiểu được, Lam Tử Tươngcùng năm tên tử sĩ kia là hắn phái đi giếtPhương Lâm , nhưng vì cái gì lại trái mệnh lệnh của hắn đi giết Phượng Thần Anh? Chẳng lẽ Tần Chiêumuốn bội ước sao?! Nghĩ như vậy, Tần Nhan sát ý trong mắt chợt lóe rồi biến mất.

Thiết Hoán đem hết thảy biến hóa thu vào đáy mắt, mặt ngoài lại không động thanh sắc nói: “Thuộc hạ không biết, chỉ là trên người hắn có một khối lệnh bàithái tử phủ.”

“Thái tử phủ?!” Tần Nhan cả kinh, Lam Tử Tương như thế nào lại mang theo lệnh bài thái tử phủ?

“Không sai.” Thiết Hoán nói: “Vương gia, chuyện Các chủ bị thương không nên lộ ra, Phượng Tê Cácchúng ta cũng không tiệncông khai đi thăm dò, không biết Vương gia có thể niệm tình hữu nghị với Các chủ, hỗ trợ để ngầm điều tra việc này không?”

“Đương nhiên!” Tần Nhan nghĩa bất dung từ nói: “Thần Anh là bằng hữu tốt nhất củabổn vương, chuyện của hắn chính là chuyện của bổn vương. Bổn vương nhất định sẽ đem kẻ đứng phía sau bức màn kéo ra, cấp Thần Anh một cái công đạo!” Tần Nhan nói như vậy, trong lòng lại là một phen tâm tư khác, chuyện này tuyệt đối không thể để Thần Anh điều tra ra, nếu Lam Tử Tươngkia trên người có lệnh bàithái tử phủ, vậy đem hết thảy này đều đổ lên trên đầu Tần Nghị đi!

“Bổn vương về phủtrước, Thần Anh nếu tỉnh hãy cho người đưa tin tức lại đây, đến lúc đó bổn vương lại đến thăm!” Tần Nhan tuy rằng không cam lòng cứ như vậy phải đi, nhưng còn sự tình quan trọng hơn nên đành phải đi trước, đợi Thần Anh tỉnh, tự nhiên sẽ cho hắn đến.

“Cung tiễn Vương gia.” Thiết Hoán nhìn theo xe ngựa Tần Nhan rời khỏi, mắt tràn đầy suy nghĩ sâu xa.

CáchPhượng Tê Các không xa có một tòa đại trạch, có một người đứng ở trên mái cong nóc nhà, lợi dụng cây đại thụ tươi tốt trước mặt đểẩn dấu, chú ý nhất cử nhất động trước cửa Phượng Tê Các. Nhìn thấy Tần Nhan rời đi, ánh mắt nam tử kia lại ở trên người Thiết Hoán giằng co một trận, hình như có không nỡ, cũng có thương tiếc, rồi sau đó thả người nhảy xuống, hướng thâm viện bên trong đại trạch đi đến.

“Chủ nhân, người đầu tiên thu được tin tức là Hiền vương phủm Tần Nhan.” Nam tử kia đúng là trung niên nam tử mặc tông y ngày ấy ở trong khách sạn, hắn đang nhìn vị “chủ nhân”ngồi ở trong đình viện.

“A Thiết, ngươi đã thấy Tiểu Hoán?” Trung niên nam tử mặc một thân cẩm y màu đen,giơ chén trà, nhìn lá trà tùy ý tràn ra trong bôi cất tiếng, trên mặt cực kỳ tuấn lãng nho nhã dẫn theo một tia cô đơn cùng hâm mộ.

“A Thiết” kia sửng sốt, nói rõ: “Vừa rồi chính là Hoán nhi đi ra đối phó Tần Nhan.”

“Thật tốt, ngươi có thể khinh địch như vậy đi nhìn nhi tửcủa mình.” Nam tử kia có chút ai lạnh cười, nói: “Bản thân con của ta bị trọng thương, nhưng không có biện pháp đi xem hắn liếc mắt một cái.”

Nguyên lai, trung niên nam tửkêu là “A Thiết” này, chính là phụ thân Thiết Hoán -- Thiết Viêm! Trước mặt hắn làchủ nhân mà hắn thề cả đời trung thành, Tần Diệp.

Thiết Viêm lại là sửng sốt, bản thân chưa từng an ủi quangười khác, nhất thời không biết nên nói cái gì, huống chi là đối với chủ nhânthiên hạ chí tôn?

“Chủ nhân, thỉnh ngài phóng khoáng tâm. Mới vừa rồi xem sắc mặtHoán nhi, thương thế thiếu chủ hẳn là không có trở ngại.” Gương mặt cùng Thiết Hoán có năm phần tương tự tràn đầy nghiêm túc.

“Đúng vậy.” Tần Diệp chua xót cười: “Mặc dù thương tích hắn đã hảo, nhìn đến ta chỉ sợ lại tức giận đến nộ khí xung thiên? Nhiều năm như vậy, tuy rằng biết hắn ở nơi nào, cũng không dám đến tìm hắn, càng không dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ sợ hắn lại nói với ta một chữ ‘Hận’.”

“Chủ nhân, một ngày nào đó, thiếu chủ sẽ minh bạch khổ tâm của ngài. Ngài cũng không cần tự trách, phải biết rằng Phượng chủ tử tối không muốn nhìn thấy nhất, chính là ngài cùng thiếu chủ đi đến tình trạng như hôm nay.” Thiết Viêm nhớ tới vị Phượng chủ nhântuyệt mỹ,hay thích cười,dung mạo sáng sủa, nhịn không được thở dài trong lòng, nếu như năm đó không phát sinh sự kiện kia......

“Hoa nhi nếu như biết hai phụ tử chúng ta nháo đến tình trạng hôm nay, sợ là tức giận đến tỉnh lại đi......” Nghĩ đến người bản thân yêu nhất, Tần Diệp trên mặt hiện ra nhu ýthản nhiên, trong miệng thì thào tự nói: “Hoa nhi, nhanh lên tỉnh lại đi. Ngươi ngủ đã mười năm, ta cùngThần nhi cũng trở mặtsuốt mười năm......”

Thiết Viêm nhẹ nhàng lắc đầu, mười năm, Phượng chủ nhânnếu muốn tỉnh lại, đã sớm tỉnh.

“Chủ nhân, thiếu chủ gặp chuyện này thực kỳ quái, thuộc hạ muốn tự mình đi điều tra một phen.” Thiết Viêm không hề lắng đọng trong chuyện cũ, trước mắt tối trọng yếu là đem người muốn đối thiếu chủ bất lợi bắt được.

“Cũng tốt. Trọng điểm ở Hiền vương phủ, Tần Nhan hài tửnày, tâm cơ quá nặng, thủ đoạn quá ngoan, ngươi mọi sự phải cẩn thận.” Tần Diệp dặn dò nói, nghĩ nghĩ còn nói: “Chúng ta hiện tại không nên bại lộ thân phận, càng không thể làm cho Thần nhi cùng Tiểu Hoán phát hiện chúng ta đã đến đây, nhất định phải cẩn thận che dấu hành tung. Nếu có cái gì cần, có thể đi Phương Hoa Lâu, Yến Tự tuyệt đối sẽ không tiết lộ hành tung của chúng ta với hai hài tử.”

Nhắc tới Yến Tự, Thiết Viêm luôn luôn túc mục trầm ổn, biểu tình có một tia xấu hổ, lúng ta lúng túng đối Tần Diệp nói: “Dạ.”

“Kỳ thật,” Tần Diệp một đôi ánh mắt tinh lượng chuyển động, dẫn theo một chút bỡn cợt, nói: “Yến Tự là một nữ tử rất tốt, cùng ngươi thực xứng đôi. Ngươi cũng là thời điểm nên cấp Tiểu Hoán một mẹ kế.”

“Khụ khụ khụ!” Thiết Viêm một trận kịch liệt ho khan, kích động đối Tần Diệp vái chào, liên thanh cáo lui đi thăm dò tin tức.

“Ha ha ha ha!” Tần Diệp nhìn Thiết Viêmchật vật chạy trốn mà cười to, khuôn mặt sang sảng tươi cười làm tan đi ưu thương tích tụ trong ánh mắt, làm cho hắn thoạt nhìn trẻ hơn vài tuổi, càng thêm anh tuấn dễ nhìn.

Thiết Viêm bất đắc dĩ cười khổ, hắn như thế nào đã quên bản tính ác liệt của chủ nhânnhà mình đâu? Bất quá, hắn cũng đã thật lâu chưa từng nghe qua chủ nhâncười sang sảng như vậy. Là bắt đầu từ thời điểm Phượng chủ nhân gặp chuyện không may đi? Chủ nhânliền rất hiếm nở nụ cười. Xem ra có thể từ xa tiếp cận thiếu chủ, chủ nhân cũng thực thỏa mãn.

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Đường Phi tiếp nhận dược do Mặc Trúc bưng tới, cẩn thận ngồi trở lại mép giường.

Phượng Thần Anh nằm ở trên giường nghe được vịthuốc nồng đậm kia, không tự giác mặt mày nhăn chặt. Sau đó không biết làm thế nào nói: “Ta tự mình uống là được.”

Đường Phi hoàn toàn không nghe tới thanh âmPhượng Thần Anh, cầm muỗng múc một ngụm nhỏ, đưa tới bên miệngPhượng Thần Anh, có chút không được tự nhiên mệnh lệnh nói: “Há mồm.”

Phượng Thần Anh khóe miệng dẫn theo mỉm cười, vẫn như cũ mở miệngra. Đường Phi thừa cơ đem dược nhét vào miệng hắn.

“Ân !” Phượng Thần Anh vừa uống vào, mày lại dính chặt với nhau.

“Như thế nào?” Đường Phi mang theo tiếu ý: “Sợ đắng? Không quan hệ, thuốc đắng dã tật, dược của Cốc Dương tuy rằng đắng muốn chết, bất quá hiệu quả thực không tồi.” Thời điểm hắn trúng độc ngày ngày đều phải bị mớ thuốc Đông y đắng chết người không đền mạng này độc hại một lần, Phượng Thần Anh lúc ấy còn giáo huấn hắn nói không cần giống như tiểu hài tử sợ đắng, thuốc đắng giã tật! Hiện tại rốt cục có cơ hội đem lời này hoàn trả cho hắn!

Phượng Thần Anh bị nóng đỏ bừng đầu lưỡi, mồm miệng không rõ nói: “Bỏng chết ......”

Đường Phi hắc tuyến, nhìn Phượng Thần Anh bởi vì bị nóng nên quay đầu nhìn về phía hắn lên án tội ác củamình, đáng tiếc một đôi mắt phượng xinh đẹp hẳn là nên lưu quang tràn đầy, nay lại như không hề gợn sóng, lặng như mặthồ, một mảnh xám xịt, nhìn không tới một tia ánh sáng.

Đường Phi trong lòng bỗng dưng tê rần, áp chế cảm xúc áy náy trong lòng, ác thanh ác khí nói: “Nóng cũng không biết nhổ ra!”

Phượng Thần Anh thu hồi đầu lưỡi, sáng lạn cười, nói: “Đây là lần đầu tiên ngươi uy ta uống dược, nóng hơn nữa ta cũng không nhổ.”

Đường Phi bị tươi cười của Phượng Thần Anh làm mắt hồn, rung động trong lòng càng phát ra càng không thể khống chế, hai gò má cũng đỏ ứng như bị hỏa thiêu. Đường Phi thầm mắng bản thân một tiếng, đã là lão nam nhânba mươi tuổi còn e thẹn như con gái mới lớn, thật sự là ngượng chết người! Đường Phi chột dạ phiêu Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thực không phúc hậu, may mắn Phượng Thần Anh hiện tại nhìn không thấy.

Cầm lấy muỗng canh, Đường Phi lần này cẩn thận đem dược thổi lạnh mới đưa tới trước mặt Phượng Thần Anh, nói: “Há mồm.”

Phượng Thần Anh vẫn như cũ đem dược uống vào, cuối cùng còn nói: “Nhân sinh của ta lần đầu tiên uống dược là uống ra hương vịmật đường ngọt như vậy.”

“Đằng” một chút, Đường Phi mặt lại đỏ, thô thanh nói: “Ngươi rốt cuộc uống hay không uống? Nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”

“Này không phải vô nghĩa? Rõ ràng chính là lời tâm tình -- ân! Nóng!” Đường Phi không lưu tình chút nào đem muỗng trực tiếp nhét vào cái miệng lải nhải của Phượng Thần Anh.

Một chén dược gian nan uy xong, Phượng Thần Anh còn chưa hết thèm thuồng chậc lưỡi, nói: “Thuốc này phân lượng cũng có điểmquá thiếu.”

“Ngươi còn muốn uống bao nhiêu?” Đường Phi tức giận cầm lấy bát súp để một bên trên bàn: “Về sau kêu Cốc Dương nấu cho ngươi một thùng lớn, ngươi trực tiếp ngâm mình ở bên trong là tốt rồi, thời điểm muốn uống có thể cúi đầu xuống là được. Há mồm, ăn canh.”

Phượng Thần Anh hé miệng nuốt vào, còn nói: “Canh này cũng thực ngọt, ngọt đến lòng ta đều muốn tan chảy.”

“Ngươi còn nói, ta khiến cho Mặc Trúc đến đây.” Đường Phi lạnh lạnh uy hiếp.

“Hảo, lập tức câm miệng!” Phượng Thần Anh gắt gao nhắm lại miệng.

Đường Phi thái dương co rút, cắn răng nói: “Há mồm.”

“Ai, rốt cuộc là há mồm hay là câm miệng? Ta nói ngươi như thế nào so với một bệnh nhân thương tích khắp người còn khó hầu hạ hơn?”

Phượng Thần Anh oán giận, Đường Phi không thể nhịn được nữa đem muỗng nhét vào miệng hắn.

Rốt cục đem đồ ăn thức uống đều đổ vào miệngPhượng Thần Anh, Đường Phi gần như kiệt sức. Hắn chưa từng chiếu cố qua người khác, thật đúng là không biết chiếu cố người khác lại mệt như vậy. Hắn như thế nào cảm thấy thời điểm lúc trước Phượng Thần Anh chiếu cố hắn thực dễ dàng? Quả nhiên còn phải xem thuộc tính bệnh nhân đi? Loại như Phượng Thần Anh này, có thể đem người sức khỏe như trâu cũng mệt chết!

“Đường Phi.” Khi Đường Phi thu hồi chén bát muốn ra ngoài, Phượng Thần Anh bỗng nhiên gọi lại hắn.

“Ân ?” Đường Phi tức giận xoay người, hỏi: “Lại có sự tình gì a Phượng đại gia?”

“Ta cảm thấy có thể được ngươi ngày ngày hầu hạnhư vậy, có mù cả đời cũng đáng.” Thời điểm Phượng Thần Anh nói những lời này, khóe môi nhếch lên nở một nụ cười điềm đạm thỏa mãn, biểu tình phi thường nghiêm túc.

Đường Phi sửng sốt, Phượng Thần Anh nửa thân trần phía trên còn quấn một dải băng vải dày, từ vai trái kéo mãi cho đến thắt lưng, bàn tay bên phải cũng đồng dạng quấn băng vải, nơi đó có một miệng vết thươngsâu đến có thể thấy được xương. Phượng Thần Anh vì hắn mà trúng hai kiếm, ánh mắt mất đi quang minh, nhưng không đối hắn nói một câu trách móc nặng nề hoặc muốn hắn báo đáp gì cả, chỉ là đối hắn điềm đạm cười nói “Đáng giá”. Phượng Thần Anh không phải người đầu tiên đối hắn tốt vô điều kiện như vậy, trước kia Trần Thầncũng đối hắn như thế. Nhưng mà, hắn lại cô đơn, bởi vì Phượng Thần Anh đối xử tốt mà động tâm, cảm động, cũng đau lòng .

Trong mắt lại xuất hiện nóng rựcngày ấy, Đường Phi vội vàng hạ mí mắt, thản nhiên nói: “Đừng nói lung tung nữa, ánh mắt của ngươi Cốc Dương nhất định có biện pháp. Hảo hảo nghỉ ngơi, lát nữa ta lại đến tìm ngươi.”

Cửa “cạch” một tiếng khép lại, chỉ chốc lát sau lại bị nhẹ nhàng mở ra.

“Đến đây.” Phượng Thần Anh ánh mắt trống rỗng nhìn phía trước.

“Ân.” Cốc Dương ôm cái hòm thuốc đi vào nội thất, nói: “Ngươi như vậy cũng biết là ta?”

“Tiếng bước chân mỗi người thực dễ dàng nhận ra.” Phượng Thần Anh thản nhiên nói.

“Xuy, biết ngươi võ công cao cường.” Cốc Dương bĩu môi nói, buông cái hòm thuốc tiến lên cẩn thận nhìn nhìn mắt Phượng Thần Anh, lại bắt mạchcho hắn, mới nói: “Vết thương trên người không thành vấn đề, ánh mắt có điểm phiền toái. Muốn hoàn toàn nhìn rõphải đợi nửa tháng, độc này thực bá đạo.”

“Không vội.” Phượng Thần Anh nói: “Ngươi có hay không chiếu theo phân phó của ta không nói cho Đường Phi biết ta sẽ có thể nhìn thấy?”

“Không có.” Cốc Dương liếc Phượng Thần Anh một cái, dù sao hắn hiện tại cũng đang mù: “Ngươi hiểu rõ rồi chứ, thật sự muốn gạt hắn?”

“Ta chỉ là muốn biết đáp án.” Phượng Thần Anh không có trả lời thẳng vấn đềcủa Cốc Dương.

“Ngươi đến tột cùng muốn biết cái đáp án gì?” Cốc Dương không khỏi thắc mắc: “Chẳng lẽ hoài nghi tiểu tình nhâncủa ngươi có chuyện gì gạt ngươi?”

“Không, chuyện này ngươi không cần biết, chiếu phân phó của ta làm là đủ.” Phượng Thần Anh đương nhiên không phải hoài nghi Đường Phi gì cả, mà là, hắn đã hiểurõ đáp án trong lòng của mình, cho nên hắn cũng muốn biết đáp án trong lòng của Đường Phi. Cách tiết thanh minh còn có nửa tháng, ánh mắt hắn cũng còn cần nửa tháng mới có thể hồi phục thị lực, như vậy hay là dùng nửa tháng này đợi cáiđáp án kia của Đường Phi đi! Chỉ là, vô luận Đường Phi đáp án là gì, hắn đều đã hạ quyết tâm muốn đem Đường Phi khóa ở bên người mình cả đời! Ai kêu hắn, trộm đi tâm của mình trước chứ? Dù sao cũng phải trả giá một chút đại giới không phải sao?

Cốc Dương lại liếc trắng mắt, nói: “Ngươi nghĩ muốn đáp án gì ta không bận tâm, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một chút, lần này đã là lần thứ ba, lần thứ ba có người đối hắn xuất thủ. Nếu không phải ngươi vì hắn chịu hai kiếm cùng độc châm, tiểu tình nhâncủa ngươi đã sớm đi đời nhà ma.”

Phượng Thần Anh biến sắc, lạnh lùng nói: “Chỉ cần có ta ở đây, sẽ không người có thể thương tổn hắn.”

Cốc Dương tức giận muốn mở hộp sọ của Phượng Thần Anh ra xem hắnnhư thế nào tự tin đến vậy: “Phượng Thần Anh, ngươi có biết hay không bản thân hiện tại không nhìn thấy? Ngươi có thể cam đoan nửa tháng này thật sự cái gì cũng không phát sinh? Còn nữa, ngươi có biết hay không chính mình đã phạm vào một cái sai lầm trí mạng?”

Phượng Thần Anh nhíu mày: “Ngươi nói.”

Cốc Dương nói tới đây cũng đã không còn sợ tiếp tục lên tiếng: “Phượng Thần Anh, mặc kệ ngươi lúc trước là xuất phát từ nguyên nhângì muốn đem hắn ở lại bên cạnh ngươi, nhưng mà đến bây giờ ngươi không thể không thừa nhận, hắn ở trong lòng ngươi là đặc biệt.” Phượng Thần Anh thực rõ ràng gật đầu thừa nhận, Đường Phi đâu chỉ là đặc biệt, quả thực chính là độc nhất vô nhị !

“Hừ.” Cốc Dương không kinh ngạc việc Phượng Thần Anh thừa nhận tình cảm của mình, hắn đã sớm xem rất rõ ràng, chỉ có mỗi tên ngu ngốc này lâu như vậy mới nhận ra mà thôi!“Chính là bởi vì ngươi quácông khai, không biết thu liễm, cho nên mới làm cho hắn một lần lại một lần bởi vì ngươi mà lâm vào nguy hiểm trí mạng. Ngươi đối hắn trân trọng có thừa, hiện tại Phượng Tê Các cơ hồ chỉ còn lại một mình hắn, này đã tương đương với chuyện chiêu cáo thiên hạ hắn chính là nhược điểmcủa ngươi, nói cho đám ngườitâm hoài bất quỹ kia nhanh tới bắt hắn, giết hắn, tập kích hắn đi. Ngươi cho là ngươi đem những kẻ thương tổn hắn toàn bộ bắt trở về, sau hoàn trả gấp trăm ngàn lần là đủ bảo hộ hắn? Ta nói cho ngươi Phượng Thần Anh, khi một người bắt đầu xuất hiện nhược điểm thì đã không còn cường đại rồi, hắn sẽ có cố kỵ, có do dự, tại loại thời điểm đó, kế hoạch của hắn sẽ không còn là hoàn mỹ không sứt mẻ, vạn vô nhất thất, mà chuyện bại lộ này sớm hay muộn sẽ hại chết tiểu tình nhâncủa ngươi!”

Phượng Thần Anh rùng mình, những chuyện đó hắn thật đúng là chưa từng suy xét qua. Lần đầu tiên ở trong lòng có một thứ tình cảm gọi là “tình yêu”, hắn liền xử lý mấy vấn đề này ngây ngô tựa như một mao đầu tiểu tử, thầm nghĩ ngày ngày dán chặt bên cạnh người mình yêu, đem thứ tốt nhất cho hắn, mỗi ngày sủng hắn nhìn hắn, ước gì có thể đối khắp thiên hạ tuyên cáo quyền sở hữu của mình với hắn. Chỉ là hắn chưa từng nghĩ tới, như vậy cũng sẽ thương tổn hắn.

Nghĩ nghĩ, Phượng Thần Anh trầm giọng hỏi: “Kia, ta phải làm như thế nào?”

“Nên làm như thế nào?” Cốc Dương cũng bị hỏi bất ngờ, vuốt cằm suy nghĩ một hồi lâu mới nói: “Đương nhiên chính là nói cho những người đó kỳ thật ngươi không cần hắn, tối thiểu ở trước mặt bọn họ làm ra một bộ dáng, người khác đối hắn như thế nào đều không bận tâm! Biết không, xa cách thích hợp với hắn mà nói, mới là tốt.”(Bởi có những người như anh Dương mà hay có mấy màn ngược kinh điển, kiểu như để bảo vệ em thụ mà đi hành hạ ẻm =)) Tuy nhiên bật mí luôn là bộ truyện này không có vụ đó đâu, cứ yên tâm nhé =)) )

Phượng Thần Anh mặt bình tĩnh không lên tiếng, xa cách thích hợp đối Đường Phi mà nói mới là tốt? Nhớ đến những kẻ kia một lần lại một lần hướng về phía Đường Phi phóng ám tiễn, Phượng Thần Anh nghĩ, lời Cốc Dương nói rất có đạo lý, ít nhất hắn ở trước mặt người khác làm ra bộ dángkhông cần Đường Phi.

“Ngươi chậm rãi suy nghĩ, ngẫm lại xem nên làm như thế nào.” Cốc Dương thu thập đồ đạc: “Còn có một người còn đang chờ ta đi xem đây. Thật là, một đám cũng không làm cho ta bớt lo một chút!” Cốc Dương lải nhải lẩm bẩm rời đi, lưu lại một mình Phượng Thần Anh tựa vào đầu giường, nhíu chặt mày không biết suy nghĩ cái gì.

------------------------

## 60. Chương 60: Thần Bí Nhân

Thái tử phủ, trong thư phòng Tần Nghị.

Thuần Vu Quyết chống lên khuôn mặt tinh xảo, sắc mặt không tốt lắm nhìn chằm chằm Tần Nghị. Tần Nghị mặt nhăn màynhíu, nói: “Ngươi như thế nào nhìn ta như vậy?”

“Hừ.” Thuần Vu Quyết hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi không nhìn hắn nữa.

“Tiểu Quyết,” Tần Nghị ngữ khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, có chút sinh khí nhìn Thuần Vu Quyết nói: “Ngươi cho rằng những người đó là ta phái đi?” Hắn muốn giết Đường Phi không cần chờ tới bây giờ? Hà Tịch cùng Đường Phi giao hảo, hắn chỉ cần một mệnh lệnh đã sớm làm cho Hà Tịch thần không biết quỷ không hay giết chết Đường Phi,việc gì phải gióng trống khua chiêng phái tử sĩ đi ám sát?!

Thuần Vu Quyết cũng tức giận quay đầu nhìn hắn, ngữ khí lãnh cứng rắn: “Ngươi nghĩ ta như vậy?”

Nhìn đến Thuần Vu Quyết mắt tràn đầy ủy khuất, hai má bởi vì lửa giận mà đỏ lên, Tần Nghị chỉ biết bản thân hiểu lầm hắn. Nhanh chóng chạy đến bên người hắn, nhẹ giọng an ủi nói: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, là ta không tốt, nhất sốt ruột liền nói chuyện lung tung!” Nói xong lại tặng bản thân một cái tát, nói: “Ta đáng đánh! Ai đều có thể không tin, như thế nào lại không tin tưởng tiểu Quyếtchứ?”

“Xuy!” Thuần Vu Quyết mặt lại đỏ, bất quá lần này không phải bị tức, mà là bị Tần Nghị da mặt dày làm cho xấu hổ !

“Ta không phải nghĩ đến ngươi phái người đi giết Đường Phi, mà là tức giận ngươi lần trước ở ngoài cửa cung lạiđứng trước mặt Phượng Thần Anh nói những lời này, ngươi phải biết rằng lúc ấy còn có rất nhiều người có mặt. Bị ngườikhác bắt được đầu đề câu chuyện sẽ có ngườiđem nó xé ra to, cho nên chuyện lần nàycho dù thật sự không phải ngươi làm, tất cả mọi người cũng đều nghĩ ngươi chính là chủ mưu phía sau.” Thuần Vu Quyết cúi đầu giải thích, nói tóm lại, hắn sinh khí chỉ là bởi vì Tần Nghị quá ngu ngốc!

“A ~” Tần Nghị nghe xong nhịn không được bật cười, trong mắt tràn đầy mừng thầmgiấu không được.

Thuần Vu Quyết đã nhìn ra, lại tức giận kêu to: “Ngươi cười cái gì?”

“Không có không có, tiểu Quyết đừng nóng giận a!” Tần Nghịnhanh chóng trấn an: “Ta chỉ là cao hứng, tiểu Quyết lo lắngcho ta.”

“Ai, ai lo lắng ngươi! Không, không biết xấu hổ!” Thuần Vu Quyết sốt ruột liền lắp bắp, vẻ mặt đỏ bừng biện giải.

Tần Nghịđưa tay nắm chặt cằm Thuần Vu Quyết, không cho hắn trốn tránh ánh mắtmình, thấp giọng nói: “Vẫn là khả áinhư vậy, căng thẳng một chút liền lắp bắp......”

Môi Tần Nghị càng ngày càng tiếp cận, Thuần Vu Quyết muốn chạy trốn, lại sa vào hai ánh mắt ôn nhu kia, muốn động cũng không thể động đậy.

Thoáng chốc sẽ......

“Điện hạ, ngài tìm ta -- ách?” Hà Tịch một chân đã bước vào thư phòng, một chân còn ở bên ngoài, vẻ mặt xấu hổ sững sờ tại chỗ, tiến cũng không được lùi cũng không xong.

“Nga, là Hà Tịch a, tiến vào.” Tần Nghịda mặt thật dày,trấn định tự nhiên buông ra Thuần Vu Quyết, bắt tay đi trở về trước thư án. Thuần Vu Quyết đỏ bừng mặt, cơ hồ bả đầu cúi thấp gần như muốn chạm đất, trong lòng vụng trộm đem Tần Nghị kia mắng đến cẩu huyết lâm đầu!

“Khụ khụ khụ.” Hà Tịch làm bộ ho khan hai tiếng, dùng nắm tay che lại môi không cho hai người nhìn ra bản thân đang cười trộm, sau đó bước nhanh đi vào thư phòng, cuối cùng còn tò mò đối Thuần Vu Quyết trừng mắt nhìn.

Thuần Vu Quyết thấy thế, lại càng không dám ngẩng đầu !

“Khụ khụ,” Hà Tịch đằng hắng cổ họng, ngẩng đầu hỏi Tần Nghị: “Không biết điện hạ kêu thuộc hạ đến có chuyện gì?”

Tần Nghịlật lật cuốn sổ trên thư án, sau đó nhìn phía Hà Tịch, nói: “Ngươi có biết hay không Phượng Tê Các có đại sự xảy ra?”

Hà Tịch tâm đầu khẽ động, mặt ngoài lại bất động thanh sắc hỏi: “Phượng Tê Các xảy ra chuyện? Là chuyện gì?”

“Nga, ngươi còn chưa thu được tin tức cũng không kỳ quái, ngày hôm đó ngươi đang ởPhương Hoa Lâu.” Tần Nghị thản nhiên nói: “Hôm hội chùa, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi ra ngoài, gặp vài tên thích kháchvõ công cao cường.”

“Cái gì?!” Hà Tịch cả kinh, có chút kích động hỏi: “Kia, kia Đường Phi hắn......”

“Nghe nói thích khách này vốn là hướng về phía Đường Phi, không biết Đường Phi đắc tội với ai, thế nhưng xuất động tử sĩvõ công cao cường như vậy......” Tần Nghị âm thầm đánh giá sắc mặtHà Tịch, tiếp tục nói: “Bất quá may mắn có Phượng Thần Anh ở đó, Đường Phi nhưng thật ra đã kiếm trở về một cái mạng nhỏ.” Kỳ thật buổi sáng hôm nay,chuyện Tần Nhan ở Phượng Tê Các nháo động không lâu đã bị các vương gia khác biết được, sau Phượng Tê Các cũng thả ra tin tức, nói Các chủ gặp chuyện, bản thân bị trọng thương, căn bản không có đề cập tới Đường Phi. Hắn biết được tin tức này, vẫn là bởi vì có người ở trên án thư của hắn thả một phong thư nặc danh, bên trong viết rõ chân tướng của sự kiện ám sát, còn nói cho hắn bên trong thích khách có một người giữ lệnh bàithái tử phủ. Mà người kia, hắn cũng không biết là ai, cũng nghĩ không ra là ai. Một kẻ có thể ở thái tử phủ đến đi tự nhiên, thậm chí có thể thu được tin tức Phượng Tê Các, nhất định không đơn giản, chỉ là vì cái gì muốn cấp cho hắn tin tức đâu? Chẳng lẽ là muốn giúp hắn?

“Ám sát Đường Phi?! Như thế nào lại......” Hà Tịch có chút thất thần, thì thào tự nói: “Vì cái gì muốn giết hắn? Đường Phi căn bản cái gì cũng chưa làm a......”

Tần Nghị trong mắt tinh quang chợt lóe, tiện đà lại khôi phục bộ dáng ôn nhuan ủi nói: “Ngươi đừng lo lắng, nếu Đường Phi là bằng hữu củangươi, như vậy chuyện này bổn vương liền giao cho ngươi âm thầm đi thăm dò. Thái tử phủ cùng Phượng Tê Các không hợp nhau mọi người đều biết, nay xả ra việc này khó tránh khỏi chọc người khác chỉ trích, vì thái tử phủ cũng tốt, vì Đường Phi cũng tốt, ngươi nhất định phải hết sức tra ra chân tướng, nhớ lấy hành động không cần quá lớn, để tránh đả thảo kinh xà.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh.”

Sau khi Hà Tịch rời đi, Tần Nghị mới xoay người nhìn Thuần Vu Quyết nói: “Ngươi thấy thế nào.”

“Hà Tịch có vấn đề.” Thuần Vu Quyết lạnh lùng nói.

“Không sai, so với lần trước nghe đến Đường Phi trúng độc, lần này Hà Tịch thật sự là quá mức bình tĩnh, tựa như đã sớm biết Đường Phi không có việc gì.” Tần Nghị nói, huống hồ hắn không có nói thẳng Đường Phi lông tóc chưa tổn hại, mà chỉ nói hắn vận khí tốt “kiếm trở về một cái mạng nhỏ”, bình thường nói những lời này đều làm cho người ta nghĩ lầm đối phương nhất định bị thương, cho dù không phải thiếu cánh tay hay gãy chân, ít nhất vết thương nhẹ không thể thiếu. Nhưng mà Hà Tịch chẳng những không có bất luận lo lắng cùng kích động nào, hắn còn cố ý giả vờ kinh ngạc, che dấu không được trấn định mà trả lời, chứng minh hắn đã sớm biết Đường Phi không có trở ngại.

“Vậy ngươi còn cho hắn đi điều tra?” Thuần Vu Quyết khó hiểu nhìn Tần Nghị hỏi, nếu Hà Tịch thật là nội gián, đem hết thảy căn cứ chính xác bất lợi chỉ về hướng thái tử phủ, như vậy tội danh thái tử phủ ám sát Các chủ Phượng Tê Cácđã có thể thật sự kết án.

“Bởi vì ta đối với hắn còn ôm một tia hy vọng a......” Tần Nghị buồn bã nói, Hà Tịch theo hắn gần mười năm, hắn so với ai khác đều không hy vọng Hà Tịch là nội gián.

Thuần Vu Quyết sửng sốt, rồi sau đó nắm chặt hai đấm, nói: “Nếu đến lúc đó ngươi không hạ thủ được, ta sẽ làm.” Hà Tịch là bằng hữuhắn, cùng với việc để hắn chết ở trong tay người khác, không bằng tự tay giải quyết.

Tần Nghị cười khổ, không có lắc đầu cũng không có gật đầu, hắn không hạ thủ giết được Hà Tịch, lại càng không nhẫn tâm để cho Thuần Vu Quyết xuống tay. Cho nên Hà Tịch, ngươi trăm ngàn lần đừng làm cho chúng ta thất vọng!

Phúc vương phủ.

Tần Chiêu ôm hai má sưng đỏ, giận dữ nhìn Tần Nhan, nhưng cái gì cũng không dám nói, chỉ hung hăng lau đi tơ máukhóe miệng, lui ở một bên âm thầm thề có một ngày nhất định sẽ báo mối thù một quyền này!

Tần Nhan vẫy vẫy tay, lạnh lùng nhìn Tần Chiêu, nói: “Nếu không phải xem ngươi là huynh đệ, hôm nay sẽ không chỉ một quyền đơn giản như vậy!”

Tần Chiêu phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nói: “Vi huynh hiểu được.” Hừ, huynh đệ?! Ta xem ra vì bản thân đối với ngươi còn có giá trị lợi dụng đi?!

“Lúc ấy ta nhớ rõ đã nói qua, không được đối Phượng Thần Anh xuống tay, vì cái gì hắn còn bị trọng thương?!” Tần Nhan trong mắt tràn đầy ngoan lệ tối tăm.

Tần Chiêu trong lòng nhảy dựng, vội vàng giải thích nói: “Này thật sự không liên quan đến vi huynh, lúc ấy là Lam Tử Tương toàn quyền lập kế hoạch chuyện này, hắn làm như vậy vi huynh cũng không rõ!” Tiểu tiện nhân kia chẳng những hại hắn không công tổn thất năm tử sĩ, còn dám vi phạm mệnh lệnh của hắn làm xằng bậy, cho dù hắn không chết, trở lại Phúc vương phủ cũng sống không được!

“Bất quá cũng coi như Lam Tử Tươngkia còn chút thông minh, biết giấu một khối lệnh bàithái tử phủ, đem sự tình giá họa cho thái tử. Hiện tại Phượng Tê Các nhờ ta âm thầm điều tra việc này, nhưng thật ra cho ta một cái cơ hội để thái tử phủ ra đầu chịu trận!” Tần Nhan trong mắt hiện lên mưu tính lạnh như băng, tuy rằng Thần Anh nói qua trước khi đem năng lực Tần Nghịhoàn toàn nắm rõ ràng, thì không nên quá sớm chống lạihắn, bất quá hiện tại chuyện này đúng là cơ hộitốt, nói không chừng còn có thể làm cho phụ hoàng trục xuất, phế đi vị trí thái tử của Tần Nghị!

“Không biết đệ đệ muốn làm như thế nào?” Tần Chiêu đứng ở bên người hắn thật cẩn thận hỏi.

“Hừ, ngươi không cần biết nhiều, thời điểm ta cần ngươi phối hợp thì sẽ thông tri cho ngươi.” Tần Nhan lạnh lùng cười, tiếp theo lại đem tấm lệnh bài thái tử phủ mà Thiết Hoán giao cho hắn kia lấy ra đưa cho Tần Chiêu, nói: “Hiện tại ta muốn ngươi đem cái này tạo ra hai tấm lệnh bài giả giống nhau như đúc.”

“Dạ.” Tần Chiêu tiếp nhận lệnh bài, vết máu mặt trên đã sớm bị rửa sạch sẽ, chữ “Nghị” ngay chính giữa lóe lên ánh sáng lạnh đặc hữu của kim loại, Tần Chiêu bỗng nhiên hiểu được Tần Nhan có chủ ý gì. Vụng trộm nhìn Tần Nhan liếc mắt một cái, Tần Chiêu thầm nghĩ Ngũ đệ này khẩu vị thật đúng là không nhỏ!

---------------

Thời điểm tháng ba, đúng là khi xuân hàn vừa nổi, nhưng mà một đêm này tựa hồ so với gió tuyết phương Bắc thổi tới còn muốn lạnh hơn, lãnh đến lòng người đều ẩn ẩn đau.

Đường Phi ngồi ở trên ghế đá viện ngoại, ngơ ngác nhìn mặt trăng lưỡi liềm trên trời đêm. Trong lòng có đủ loại tư vị, hắn lại nói không ra một loại nào trong đó. Hôm nay buổi chiều thời điểm Cốc Dương đến tìm hắn, hắn còn tưởng rằng Phượng Thần Anh ánh mắt có thể chữa trị, ai biết......

A, Đường Phi chua xót cười, rốt cuộc không thể nhìn thấy sao? Cặp ánh mắtkia, không bao giờ nữa có thể khôi phục sáng rọi như trước. Nghĩ đến đây, Đường Phi mới giựt mình, nhận thấy bản thân chưa từng thật sự nghiêm túc cùng ánh mắt kia đối diện qua. Hắn chưa bao giờ sợ cùng ánh mắt người khác đối diện, hắn tổng cho rằng trốn tránh mắt người khác là một loại hành viyếu thế, cho nên hắn dưỡng thành thói quennhìn mắt đối phương khi nói chuyện. Giống như thời điểmvừa nhận thức Phượng Thần Anh, hắn không chỗ nào sợ hãi nhìn thẳng vào cặp mắt phương xinh đẹp lại mang theo tà khí của hắn. Nhưng là từ thời điểm nào, hắn bắt đầu trốn tránh ánh mắt đối phương đâu? Là từ khi Phượng Thần Anh đối hắn nói thích sao? Tình cảm quá mức mãnh liệt quá mức ôn nhu trong cặp mắt đó, đồng thời cũng tràn ngập thuộc tínhxâm lược, bị hắn nhìn trong lòng tổng hội dâng lên từng đợt rung độngxa lạ, làm cho hắn theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Cho nên hắn lựa chọn không nhìn, lựa chọn trốn tránh.

Đường Phi rõ ràng bản thân rất ích kỷ, bản tínhlãnh tình, cho nên đối với mỗi một người hoặc mỗi một chuyện, hắn sẽ không thật sự đưa ra quá nhiều tình cảm, theo bản năng dùng mặt nạ vô tình lạnh như băng đi bảo hộ chính mình. Ba tuổi năm ấy, chính mắt thấy mẫu thân bị nam nhânđã nói yêu nàng cả đời lừa gạt, vứt bỏ, cuối cùng tuyệt vọng tự sát. Bị cái gọi là “phụ thân” mang về cái gọi là “nhà”, bị kế mẫu ngược đãi suốt năm năm, cuối cùng bị vứt bỏ ở cửacô nhi viện. Tuổi thơ bất hạnh tạo cho hắn tính cáchvặn vẹo, không hề tin tưởng tình cảm, cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho nên thời điểm biết Trần Thần thích hắn, hắn cũng có thể không kiêng nể gì đi thương tổn đối phương, đương nhiên nhận thấy Trần Thần đối với hắn rất tốt, chính mình lại không trả giá một tia tình cảm, sau đó mắt lạnh xem câu nói “thích” của Trần Thần có thể bảo trì được bao lâu. Sau khi chuyện ngoài ý muốn phát sinh, hắn ngạc nhiên nhận ra kỳ thật bản thân đối với Trần Thần là có tình cảm, hắn vẫn muốnđáp lạiTrần Thầnmột câu nói “thích”. Nhưng mà phương diện này bao hàm tình cảmhay là áy náy đối với hắn nhiều hơn? Như vậy, đối với Phượng Thần Anh thì sao? Chính mình đối với hắn lại là tình cảmthế nào?

Cửa phòng “kẽo kẹt” một tiếng mở ra, Phượng Thần Anh bàn tay không bị thương cầm một ngọn nến, ngọn nến màu đỏ nhảy lên chúc quangmờ nhạt, mỏng manh, lại vô chừng làm cho người ta cảm giác được ấm áp.

“Đường Phi? Ngươi ở đâu?” Hai mắt mù, Phượng Thần Anh chỉ theo bản năng hơi hơi nghiêng đầu, dùng lỗ tai lắng nghe hết thảy thanh âm bên ngoài.“Ngươi tới đây được không, cẩn thận một chút, hôm nay ta không có nghe thấy thanh âmhạ nhân đến đốt đèn, trong viện rất tối, cẩn thận đừng ngã.”

Trên thân vẫn đang quấn băng vải, chỉ là qua loa khoácmột kiện áo choàng, băng vải thật dày che miệng vết thương dữ tợn trên người hắn, chúc quang mờ nhạt trên tay chiếu sáng gương mặt tái nhợt của Phượng Thần Anh, cảm giácôn nhu mà ấm áp.

Phượng Thần Anhnhìn không thấy, đến tột cùng là như thế nào cầm lấy nến rồi thắp sáng, sau đó lại đi ra ngoài cửa tìm hắn?

Cái mũi cay cay, Đường Phi bỗng nhiên rất muốn khóc, ôm Phượng Thần Anh khóc một hồi. Chưa từng có người bởi vì hắn thắp ánh sáng chiếu sáng con đường phía trước, chỉ có Phượng Thần Anh, ở trong đêm tuyết mùa đông rét lạnh, dẫn theo đèn lồng ở cửa nhà chờ hắn, trong màn đêm tối đenchỉ duy nhất ánh nến của hắn, cho dù nhìn không thấy, hắn cũng không cần. Thắp sáng ánh nến, đơn giản chỉ vì Đường Phi cần.

Lần đầu tiên, Đường Phi có loại cảm giácđược cứu chuộc.

Phượng Thần Anh không nghe thấy câu trả lời, nhưng trong không khí rõ ràng có hơi thởquen thuộc kia. Không hiểu, Phượng Thần Anh tâm khẽ nhảy lên, có chút bối rối hô: “Đường Phi -- ân!”

Trên môi có xúc cảm vi lạnh, cũng rất ướt át mềm mại, là hương vịPhượng Thần Anh thích nhất. Đáng tiếc, ngườikhó có được một lần chủ động,rất nhanh lại ly khai môi hắn.

“Đêm đã khuya, đừng cảm lạnh.”

Phượng Thần Anh lần đầu tiên nghe được thanh âm Đường Phi nguyên lai cũng có thể thực ôn nhu, không giống lúc trước mang theo lạnh lẽo cứng rắn cùng trào phúng, mà là cúi đầu trầm trầm, tựa như từ trong gắn bó lưu luyến, vô tận thâm tình mà thốt ra thanh âm. Làm cho người ta tâm động, làm cho người ta trầm mê.

Nến trên được được người cẩn thận tiếp nhận, bàn tay bị thương được ôn nhu nâng lên đặt ở trong một bàn tay khác mang theo hàn khí lại dày dặn khô ráo, Phượng Thần Anh chậm rãi giương lên một cái thản nhiên tươi cười, hạnh phúc mà thỏa mãn. Nhân sinh, chỉ cần tìm được một người có thể ở trong bóng đêm nắm tay ngươi, không xa không rời cùng ngươi đi hết cả đời, đó đã là không uổng. Phượng Thần Anh nghĩ, tuy rằng chỉ có giờ khắc này, nhưng cũng rất đủ.

Giúp đỡ Phượng Thần Anh nằm xuống trên giường, nhìn hắn sắc mặttái nhợt, Đường Phi trong lòng càng phát ra chua xót. Rõ ràng một khắc trước còn hăng hái không ai bì nổi, bỗng nhiên đã bị báo cho biết rốt cuộc không nhìn thấy, cả hắn thân là người ngoài cuộc cũng cảm thấy khó chịu, huống chi là đương sự?

“Về sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy, có cái gì thì kêu ta một tiếng, ta sẽ vẫn đợi ở bên cạnh ngươi.” Đường Phi cấp Phượng Thần Anh dịch dịch góc chăn, nhẹ giọng nói.

Phượng Thần Anh nghe vậy nhíu mày, nói: “Cái gì kêu là chuyện nguy hiểm? Phượng Tê Các là một tay ta thành lập lên, cho dù nhắm mắt lại ta đều có thể bước đi, huống chi chỉ là ra một cái cửa phòng thôi.”

“Phải phải phải, không biết ngày hôm qua là người nào ở trên giường chính mình,không cẩn thận đụng vào cạnh giường, trên đầu nổi lên một cục sưng, kêu đau suốt cả buổi.” Đường Phi tức giận nói: “Người kia ngươi nhận thức sao?”

“Không quen!” Phượng Thần Anh mặt cũng không hồng một chút, kiên quyết phủ nhận: “Bổn đại gia như thế nào nhận thức mộtkẻ ngốc như vậy?”

“Sách !” Đường Phi bị da mặt dày của hắn chọc tức nói không ra lời, vươn tay nhắm ngay trán Phượng Thần Anh hung hăng bấm một chút.

“Nga!” Phượng Thần Anh đau hô một tiếng, bắt được tay Đường Phi vừa định rút về, ủy khuất nói: “Ngươi như thế nào hạ thủ nặng như vậy a!”

“A,” Đường Phi nhịn không được gợi lên khóe miệng, nghiêng người ở trên cái trán sưng đỏ của hắn ấn một cái hôn, sau đó ở bên môi hắn cố ý thở ra nhiệt khí ái muội nói: “Như vậy còn đau không ?”

Phượng Thần Anh đầu nổ tung một tiếng, lão thiên gia a, các vị thần tiên Phật tổ Bồ Tát a! Hắn ước gì bản thân hiện tại có thể nhìn thấy a! Biểu tình hiện tại của Đường Phi nhất định mê chết người! Nhiệt huyết phun trào, Phượng Thần Anh chẳng những đem Lam Tử Tươngđã chết kia tha ra mắng đến mười tám đời tổ tông, còn đem các lộ thần tiên cũng ân cần thăm hỏi qua một lần, như thế nào lúc trước độc châm trúng chỗ nào không trúng, lại cố tình trúng ở giữa ánh mắt hắnchứ! Làm hại hắn bỏ lỡ mất một cảnh sắc xinh đẹp nhất!

Trong khi đang mắng, Phượng Thần Anh cũng đã đồng thời hung hăng cắn môi của Đường Phi.

Hôn nồng nhiệt qua đi, Đường Phi thở hổn hển tựa vào đầu vai Phượng Thần Anh -- đương nhiên rất cẩn thận tránh được chỗ bị thương của hắn, nói: “Bị thương còn mãnh liệt như vậy, không sợ miệng vết thương vỡ ra?”

Phượng Thần Anh ở vị trí cằm cùng cổ của Đường Phi, thực không thành thật hạ xuống một cái lại một cái nụ hônnóng rực, hai tay ôm chặt thắt lưnggầy gò rắn chắc, ách thanh nói: “Đêm nay lưu lại đi, chúng ta cùng nhau ngủ.”

Thanh âm rõ ràng dẫn theo tình dục làm cho Đường Phi không khỏi cười ra tiếng, nói: “Không được, miệng vết thương của ngươi còn chưa có khép lại.” Từ khi bị thương đến bây giờ mới qua hai ngày, Phượng Thần Anh có năng lực cỡ nào cũng không có khả năng nột trong hai ngày vết thương khép miệng. Cảm nhận được nhiệt tình củaPhượng Thần Anh, Đường Phi có chút hối hận đã trêu chọc hắn.

“Chớ đi.” Phượng Thần Anh ôm Đường Phi: “Ta cái gì cũng không làm, chỉ là muốn ngươi bồi ta, ngươi cũng đã hai ngày không có hảo hảo nghỉ ngơi.” Đường Phi sợ cùng Phượng Thần Anh đồng giường ngủ sẽ đè lên miệng vết thương, lại sợ hắn ngủ ở gian ngoài sẽ không nghe được Phượng Thần Anh gọi hắn, cho nên cơ hồ mỗi đêm đều ghé vào bên mép giường ngủ tạm. Cho dù hiện tại không nhìn thấy sắc mặtĐường Phi, Phượng Thần Anh cũng có thể đoán ra hắn nhất định thực mệt mỏi.

Vẫn là, bị Phượng Thần Anh kéolên giường.

Đường Phi bất đắc dĩ nhìn một tay trọc dịch, cười khổ. Tuy nói không có chân thương thực đạn làm, nhưng hắn chung quy không đành lòng để Phượng Thần Anh cố nén dục vọng ôm hắn ngủ một buổi tối, đành phải ủy khuất tay của mình giúp hắn giải quyết.

Nhìn nhìn Phượng Thần Anh đã phát tiết qua một lần dục vọng nằm bên người hắn buồn ngủ, Đường Phi không khỏi nhớ tới trước kia,người nàymột khi phát tình liền giống như không bao giờbiết mệt, thường thường không đem hắn ép buộc đến ngất xỉu cũng sẽ không dừng tay. Đêm nay bất quá chỉ dùng tay để giúp hắn một hồi đã mệt mỏi, nhất định là bởi vì bị thương lại còn trúng độc đi?

Đường Phi cẩn thận tránh đi Phượng Thần Anh muốn xuống giường, lại bị Phượng Thần Anh mơ mơ màng màng ôm lấy thắt lưng, lẩm bẩm nói: “Ngươi đi đâu? Đừng đi......”

“Ta đi rửatay một cái, rất nhanh sẽ trở lại.” Đường Phi nhẹ giọng dỗ, Phượng Thần Anh nghe thế mới buông lỏng, còn không quên dặn Đường Phi “Nhanh trở về.”

Đường Phi bật cười lắc đầu, hắn như thế nào cảm thấy Phượng Thần Anh sau khibị thương giống như yếu ớt đi rất nhiều? Quả nhiên bình thường cường thếnhư thế nào, cũng bất quá là một mao đầu tiểu tử mới hai mươi mà thôi.

Xuống giường, Đường Phi liền đi đến bồn nước rửa sạch tay. Sau đó nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đem nước đổ đi, nếu Mặc Trúc ngày mai nhìn ra cái gì, Đường Phi còn không xấu hổ đến chết? Hắn cũng không giống Phượng Thần Anh, không biết xấu hổnhư vậy.

Đem nướcđổ vào vườn hoa bên ngoài tiểu viện, vừa muốn xoay người về phòng, liền cảm giác được một đạo tầm mắt sắc bén thẳng tắp theo dõi hắn.

“Ai !” Đường Phi mạnh mẽ nhìn về phía đầu tường, trong bóng đêm cái gì cũng không thấy rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến hình dángthản nhiên, Đường Phi khẳng định đó là một người.

Không ai trả lời, Đường Phi cảnh giác nhìn người nọ, thử thăm dò hỏi: “Vô Tướng? Là ngươi sao?”

Người nọ vẫn như cũ không có trả lời, Đường Phi sắc mặt trầm xuống, không phải Vô Tướng! Chẳng lẽ lại là thích khách?

Vừa định cầm lấy mộc bồn trong tay ném qua, viện ngoại lại một trận tranh cãi ầm ĩ.

“Người tới! Có thích khách!”

Là thanh âmThiết Hoán. Đường Phi vừa định kêu, người đứng ở trên đầu tường kia bỗng nhiên nói chuyện.

“Hảo hảo chiếu cố hắn.”

Thanh âm rất êm tai, trầm thấp ôn nhu giống như một trưởng bốitừ ái, Đường Phi kết luận người này tuổi hẳn là ở bốn mươi, năm mươi, chỉ có tiếng người ở độ tuổi này, mới có một loại trầm tĩnhtrải qua thời gian rèn luyện.

Thiết Hoán đã mang theo đại đội thị vệ vọt vào, trong nháy mắtánh lửa chiếu sáng tiểu viện, Đường Phi mông lung thấy được mặt màyngười nọ, nhưng mà mới đối mặt, người nọ liền biến mất ở trên đầu tường. Tốc độ cực nhanh, thân hình quỷ dị, làm cho Đường Phi nghĩ đến bản thân gặp quỷ.

## 61. Chương 61: Thế Cục Thay Đổi

Thiết Hoán là người đầu tiên vọt tới bên ngườiĐường Phi, Đường Phi đang nhìn phía đầu tường vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.

“Công tử, ngươi có nhìn thấybộ mặt thích khách kia?” Thiết Hoán có chút lo lắng hỏi, hắn đã nhiều ngày đem Phượng Tê Các phòng thủ cẩn thận, không ngờ thích khách này cư nhiên có thể đột phá nhiều phòng tuyến như vậy,thần không biết quỷ không hay vào Diên Phi viện. Nếu không phải hắn ánh mắt sắc bén phát hiện khác thường,nhanh chóng dẫn người chạy lại đây,Phương Lâmcông tử chỉ sợ đã gặp phải bất trắc!

“Không thấy rõ ràng, khinh công của hắn so với Phượng Thần Anh còn lợi hại hơn.” Đường Phi cau mày, nghĩ nghĩ còn nói: “Ta cảm thấy, hắn không phải thích khách.”

“Cái gì?” Thiết Hoán sửng sốt, hỏi: “Công tử, ngài nói cái gì? Người nọ không phải thích khách?”

“Tuy rằng ta không nhìn thấy chân diện mục của hắn, nhưng mà ta có thể xác định hắn không có che mặt.” Đường Phi nói, lúc trước đám sát thủ đều là che mặt, mà người nàythì không.“Còn có, ta không cảm giác được người kia có sát khí, thậm chí không có một tia ác ý. Hắn hẳn là đứng ở chỗ này thật lâu, nhưng vẫn không hề động thủ, cái này không hợp với lẽ thường.”

“Không có sát khí?” Thiết Hoán nghe xong Đường Phi nói cũng trăm tư không thể lý giải: “Công tử, ngươi xác định đối người kia không có ấn tượng.”

“Không có.” Đường Phi lắc đầu: “Bất quá, hắn trước khi đi nói với ta một câu kỳ quái.”

“Nói cái gì?” Thiết Hoán trầm giọng hỏi.

“Hắn nói với ta, hảo hảo chiếu cố hắn.” Đường Phi thầm nghĩ, người kia nói “Hắn”, hẳn là chỉ Phượng Thần Anh đi? Nhưng mà, ngườithần bí này cùng Phượng Thần Anh có gì quan hệ?

Thiết Hoán ngược lại nghe xong Đường Phi nói những lời này, sau sắc mặt mạnh mẽ biến đổi, kinh nghi bất định nghĩ, chẳng lẽ là vị kia? Không, không có khả năng, hắn không có khả năng ra ngoài, người đó ngủ say bất tỉnh, hắn như thế nào sẽ bỏ được hắn xuống,ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này?

“Công tử, việc tối nay thỉnh không cần nói cho Các chủ, những lời này cũng chỉ có ngươi biết ta biết, chớ để người thứ ba biết được!”

Đường Phi sửng sốt, xem Thiết Hoán sắc mặt ngưng trọng, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng vẫn là trịnh trọng nói một chữ “Hảo”.

“Đường Phi, Đường Phi?” Có thể là bên ngoài động tĩnh quá lớn, đánh thức Phượng Thần Anhcòn chưa ngủ say, nên mới lớn tiếng kêu tên Đường Phi.

“Hư !” Đường Phi đối với đám người Thiết Hoán làm ra một động tácchớ có lên tiếng, sau đó hướng về cửa hô to: “Ta đến liền!” Quay đầu đối Thiết Hoán vô thanh nói: “Các ngươi mau rời đi, tận lực đừng phát ra thanh âm.”

Thiết Hoán biết Đường Phi sợ Phượng Thần Anh lo lắng, gật gật đầu, mang theo bọn thuộc hạ nhẹ nhàng rời đi.

Đường Phi tùy tay đem bồn nước để qua một bên, sau đó vào phòng.

“Có chuyện gì vậy? Ta giống như nghe được bên ngoài thực ồn ào.” Phượng Thần Anh đã ngồi dậy, nghiêng đầu hỏi Đường Phi.

“Là ta không cẩn thận đem mộc bồn đánh rơi trên mặt đất, thị vệ nghĩ đến xảy ra chuyện gì cho nên tiến vào nhìn, ta đã giải thích rõ ràng.” Đường Phi tiến lên giúp đỡ Phượng Thần Anh một lần nữa nằm trở về: “Không có việc gì, mau ngủ đi, ta ở ngay bên cạnh ngươi.”

“Ân.” Phượng Thần Anh nhẹ giọng đáp lời, tay lại nắm chặt tay Đường Phi, thẳng đến khi đã ngủ cũng không có buông ra.

Đường Phi nhìn gương mặt Phượng Thần Anh ngủ say, nhíu chặt mày ẩn chứa nồng đậm lo lắng, thần bí nhân kia, đến tột cùng là ai? Hắn nhận thức Phượng Thần Anh sao ?

Nhưng mà, chuyện làm người ta không tưởng được lại đã xảy ra!

Mùng năm tháng ba, ngày thứ ba sau khi Các chủ Phượng Tê CácPhượng Thần Anh gặp chuyện, Hiền vương Tần Nhan đang bồi Vương phi du ngoạn cũng xảy ra chuyện, vi bảo hộ Vương phi Hiền vươngchịu một vết thương nhẹ, Vương phi bị kinh hách ngất xỉu đi, vương phủ chết gần mười người, thích khách phục kích tổng cộng năm người hoàn toàn bị diệt. Cùng một ngày, Phúc vương trên đườngtiến cung diện thánh, tao ngộ tiếp năm tên thích khách, thị vệ bên người liều chết bảo hộ, tuy rằng đem thích khách đều giết sạch, nhưngPhúc vương vẫn là bị trọng thương.

Việc này vừa ra, triều đình khiếp sợ, đương kim Thánh Thượng long nhan giận dữ, hạ lệnh tra rõ việc này. Nhưng mà trên ngườimười tên thích khách hắc y thần bí, thứ tìm ra được càng thêm làm cho người ta khó có thể tin –là lệnh bài thái tử phủ! Triều thần lại ồ lên!

Sáng sớm mùng sáu tháng ba, đương kim thiên tử phái ra năm trăm Ngự Lâm quân vây quanh thái tử phủ. Thái tử phủ không người nào thèm chống cự, thái tử Tần Nghịvẫn bình tĩnh, thậm chí mặt mang mỉm cười bước lên xe ngựaHoàng Thượng phái tới, lúc gần đi còn cùng Thuần Vu Quyết thực thân mật nói chuyện, dặn dò hắn không cần lo lắng. Sau khi Thái tử vào cung, không gặp bất luận thẩm vấn cùng ngược đãi nào, trực tiếp bị giam lỏng ở tại U Hoa cung [tên một lãnh cung].

Sự ra đến tận đây, trên triều đình không một người dám đứng ra thay thái tử nói chuyện hoặc cầu tình, thậm chí cả sinh mẫu củathái tử, hoàng hậu nương nương Hoàng Diệp, Thích Thị cũng không lộ mặt, càng không có đến trước mặt hoàng thượng giúp nhi tử củamình nói chút lời hay. Quần thần đồng loạt nghị luận, thái tử lần này xem như gặp hạn, ngoại gia của hoàng hậu nương nương là Thái Phó đại nhânThích Tử Hiên củatiên hoàng, được tiên hoàng ân sủng, năm đó đương kim Hoàng Thượng vẫn còn là thái tử, tiên hoàng liền thay con gái một của Thái Phó đại nhân cùng thái tử của mình chỉ phúc ban hôn, có thể nói Thích Thị là vị hoàng hậu do chính tiên hoàng thay mặt đương kim hoàng thượng khâm điểm.

Bất quá cũng có người nói, cho dù thái tử thật sự làm ra việc ám sát huynh đệ, Hoàng Thượng cũng không dám thật sự đem thái tử ra xử lý. Năm đó tiên hoàng khi còn tại thế, đã đối thái tử Tần Nghị sủng ái có thừa, thậm chí ngay cả những bài học vỡ lòng cũng là tự taymình dạy. Còn nhớ rõ năm đó Tần Nghị chỉ có ba tuổi, không hiểu chuyện la hét muốn đòi tiên hoàng “làm ngựa cưỡi”, tất cả mọi người hoảng sợ quỳ xuống đất, dỗ dành tiểu Tần Nghị không thể làm chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Nhưng tiên hoàng lại đối mọi người không bận tâm cười cười, sau đó thật sự cõng lên tiểu Tần Nghị, nằm úp sấp quỳ trên mặt đất làm ngựa ở trong tẩm cung đi một vòng, có thể thấy được tiên hoàng đối Tần Nghị sủng ái tới trình độ nào. Nghe nói năm đó lúc tiên hoàng băng hà, vì bảo hộ Tần Nghịtuổi còn nhỏ không bị chính biến cung đình mưu hại tánh mạng, để lại cho Tần Nghịmột đường luigiữ mạng. Lời này là năm đó một nội thị hầu hạ bên người tiên hoàng truyền ra, tính chân thật mặc dù cần phải nghiên cứu thêm, nhưng cũng nhất định không phải là giả?

Trên triều đình bá quan văn võ chớp mắt một cái liền vạn biến, đã có rất nhiều đại quan tiểu viên biểu lộ lập trường của mình, trở thành người theo phe Hiền vương. Chỉ có một số rất ít, vốnlà môn hạ của Thích Thái Phó hoặc đối tiên hoàng trung thành và tận tâm, tỏ vẻ một mực khinh thường phe phái củaHiền vương, tuy rằng không biểu hiện thái độ quá mức, nhưng vẫn đang đứng ở bên phía Tần Nghị.

Triều đình mấy ngày nay chấn động, thậm chí ngay cả Đường Phi không ra khỏi cửa cũng cảm giác được. Hắn tuy rằng không xuất môn, nhưng Phượng Tê Các luôn có ngườira vào không phải sao? Vài nữ đầu bếpđược sự chấp thuận ra ngoài mua đồ ăn cùng đặt mua thêm lương du, ở trong thành chuyển vài vòng liền đem hết mọi việc mấy ngày qua hỏi thăm rõ ràng, một hồi về tớiCác liền bắt đầu truyền mấy tin tức bát quái, nửa canh giờ chuyện thái tử bị giam lõng liền truyền khắp Các từ trên xuống dưới.

Đường Phi chính là thời điểm lấy dược cho Phượng Thần Anh nghe được, khi đó sự việc đã xảy ra một đoạn thời gian, Tần Nghị đã bị giam lỏng ở hoàng cung năm ngày.

Cấp Phượng Thần Anh uy xong dược cùngbát canh bổ, Đường Phi một bên xoa bóp cho Phượng Thần Anh, một bên đem chuyện đã xảy ra bên ngoài nói cho Phượng Thần Anh nghe. Cuối cùng, Đường Phi dừng tay, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa nói: “Ngươi cảm thấy, chuyện này thật là Tần Nghị làm?”

Phượng Thần Anh biểu tình có chút ngoài ý muốn, tuy rằng nhìn không thấy mặt Đường Phi, vẫn là theo thói quen hướng về phía hắn, nói: “Ngươi cảm thấy sao?”

“Ta cảm thấy,” Đường Phi hơi trầm ngâm, nói tiếp: “Nếu chỉ mỗi chúng ta bị tập kích, khả năng là Tần Nghịsẽ rất cao. Nhưng nếusự kiện ám sát liên tiếp đều chỉ vào thái tử phủ, điểm này đã làm cho người ta hoài nghi. Nếu nói lần đầu tiên Lam Tử Tương không cẩn thận để lại lệnh bài thì cũng cho qua, nhưng hai lần ám sát saucũng đều để lại dấu vết như vậy..... Lần đầu tiên là vô ý, thì lần thứ hai chính là cố ý, huống chi biết đâu còn lần thứ ba? Trừ bỏ có ngườimuốn hãm hại Tần Nghị, ta nghĩ không ra khả năng thứ hai.” Nói tới đây Đường Phi bỗng nhiên nghĩ tới vài ngày trước, thần bí nhânkia, chẳng lẽ là hắn làm? Nhưng nếu hắn muốn giết Phượng Thần Anh vì cái gì muốn mình hảo hảo chiếu cố hắn? Đường Phi không có đem nghi hoặc trong lòng nói ra, Thiết Hoán đã dặn không thể để Phượng Thần Anh biết chuyện này.

Nghe xong Đường Phi đoán, Phượng Thần Anh trên mặt không thấy thoải mái, ngược lại trầm trọng hơn. Đường Phi sửng sốt, hỏi: “Làm sao vậy? Ta nói không đúng?”

“Không phải, chính là bởi vì ngươi đoán đại bộ phận đều đúng, ta mới sợ hãi.” Phượng Thần Anh nói thẳng ra tâm tình của mình.

“Có ý tứ gì?” Đường Phi khó hiểu: “Ngươi là sợ sẽ lại có người đối chúng ta bất lợi?”

“Ai !” Phượng Thần Anh thật sâu thở dài, dựa vào cảm giác vươn tay xoa mặt Đường Phi, ôn nhu nhẹ vỗ về làn da tinh tế của hắn, nói: “Ta không phải sợ cái này, ta, Phượng Thần Anh cho dù đời này vĩnh viễn không thể nhìn thấy, trên đời người có thể giết được ta cũng không đến vài cái. Ta chỉ sợ ngươi biết càng nhiều, lại càng không có cách nào rời khỏi nơi này. Ngươi vốn không nên bị liên lụy vào......” Thời điểm Phượng Thần Anh nói lời này thật có chút hối hận, sớm biết sự tình sẽ thoát khỏi khống chế của mình, sẽ không bao giờ đem Đường Phi kéo vào, cho dù thật sự tránh không được, bản thân cũng có thể hảo hảo bảo hộ hắn!

Đường Phi ngẩn ra, là như thế này sao? Nhớ rõ rất sớm trước kia, Hà Tịch đã nói qua với hắn những lời này, còn muốn hắn đi càng xa càng tốt...... Đi sao? Đường Phi giương mắt dừng ở cặp phượng mâu của Phượng Thần Anh, giống như bị bịt kín một tầng bụi mù, ảm đạm, không ánh sáng. Nếu hắn thật sự đi rồi...... Nếu đến tiết thanh minh ngày đó, hắn thật sự trở về thế kỷ hai mươi mốt, Phượng Thần Anh, phải làm sao bây giờ? Cách thanh minh còn không đến hai mươi ngày, một ngày lại một ngày liên tục trôi qua, hắn cùng Phượng Thần Anh lại giống như ngầm hiểu ý nhau, không đề cập tới chuyện rời đi.

Đi, hay là -- ở?

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không tự đi tìm lấy rắc rối, nếu không cũng sẽ không bình tĩnh tự nhiênnhư vậy.” Đường Phi bắt tay Phượng Thần Anh, bắt đầu thu thập bát đũa. Vốn bên cạnh còn có Mặc Trúc hầu hạ, nhưng mà Đường Phi lo lắng đem Ưu nhi để cho người khác chiếu cố sẽ không tốt, mới bảo Mặc Trúc đi qua chiếu cố hắn, sau đó bản thân chiếu cố Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh nửa điểm dị nghị cũng không có, hắn ước gì Đường Phi ngày ngày đều vây quanh hắn.

“Đúng rồi Phi nhi, ta muốn ăn hoa quế cao cùng đậu phộng tô củaPhương Hoa Lâu, ngươi có thể đi mua cho ta không?” Phượng Thần Anh bỗng nhiên thân thủ giữ chặt tay áoĐường Phi, đối Đường Phi vẻ mặt lấy lòng cười nói.

Nghe được hai chữ “Phi nhi”, Đường Phi khóe miệng co rút, thanh âm cứng ngắc nói: “Hảo.”

Từ đêm đó Đường Phi chủ động dùng tay giúp Phượng Thần Anh làm một hồi, Phượng Thần Anh bỗng nhiên giống như thay đổi toàn bộ, chủ yếu biểu hiện đối với Đường Phi trở nên thực rất thích làm nũng, lúc nào cũng khắc khắc ước gì cùng Đường Phi dính chặt cùng một chỗ. Còn có chính là xưng hô đều thay đổi, từ gọi thẳng tên họ “Đường Phi” biến thành “Phi nhi”, bởi vì “Ái xưng” quá mức nữ tính hóa,làm cho Đường Phi thật sự thực chịu không nổi, vừa đưa ra kháng nghị, Hoa Phượng Hoàngkia cư nhiên vẻ mặt thương tâm, bộ dángmuốn chết, cúi đầu vô cùng mất mát nói: “Ngươi không vui sao? Ta chỉ nghĩ là làm cho quan hệ của chúng ta biểu hiện thân mật một chút......” Bộ dángbi thương kia, thậm chí ngay cả cặp mắt xám xịt cũng dẫn theo một tầng hơi nước thất vọng, Đường Phi tâm mềm nhũn, liền tùy ý hắn đi. Không phải một cái xưng hô thôi sao? Thích gọi thế nào thì cứ gọi như thế, hắn mới sẽ không giống như một tiểu mao đầu so đo nhiều như vậy! Sau đó, dướitình huống Phượng Thần Anh liều chết bày ra bộ dáng đáng thương cùng ngoan ngoãn, Đường Phi cũng khuất tùng ý nguyệnPhượng Thần Anh, gọi hắn là “Thần Anh” .

“Kêu thêm Mặc Trúc, ngươi không thích ta âm thầm phái người đi theo ngươi, ít nhất hiện tại ra ngoài cũng mang theo Mặc Trúc. Để cho ta an tâm.” Phượng Thần Anh lại dặn dò.

“Đã biết.” Đường Phi bất đắc dĩ đáp, kỳ thật hắn biết Phượng Thần Anh là có ý tốt, cho hắn ra ngoài mua đồ ăn vặt chỉ là nhân tiện, tối trọng yếu là Phượng Thần Anh muốn cho hắn ra ngoài hít thở không khí. Ngồi buồn ở Diên Phi viện nhiều ngày, Đường Phi khí sắc đều kém.

Đợi Đường Phi sau khi ra ngoài, qua một hồi lâu, Phượng Thần Anh trên mặt ôn nhu tiếu ý chậm rãi biến mất, thay vào đó là tối tăm lãnh khốc.

“BảoThiết Hoán đem người mang lại đây.” Thanh âm không mang theo một tia độ ấm vang lên, chỗ tối có một thanh âm nặng nề đáp: “Dạ!”

Ám vệ lĩnh mệnh mà đi, sau đó không lâu, Thiết Hoán mang theo Tần Nhan vào Diên Phi viện. Cùng lúc đó, Đường Phi dẫn Mặc Trúc vừa mới bước ra Phượng Tê Các.

“Thần Anh !” Vừa mới tiến nhập Diên Phi viện, Tần Nhan liền vọt lên phía trước Thiết Hoán, lập tức chạy vào phòng ngủPhượng Thần Anh. Nhìn đến Phượng Thần Anh trên vai phải quấn đầy băng vải, tay trái cũng đồng dạng như vậy, hốc mắt đỏ lên, thiếu chút nữa không kiềm được rơi lệ.

Phượng Thần Anh nhíu mày thầm nghĩ, hai chữ “Thần Anh” này, nếu là Phi nhi của hắn kêu thì thật dễ nghe, càng dễ nghe !

“Thần Anh, ánh mắt của ngươi làm sao vậy?!” Tần Nhan một tiếng thét kinh hãi, không dám tin vươn tay ở trước mắt Phượng Thần Anh quơ quơ, Phượng Thần Anh hai mắt không có tiêu cự vẫn không nhúc nhích.

“Ngươi, ngươi nhìn không thấy?” Tần Nghịvô lực ngã ngồi ở mép giường, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy thống khổ cùng tự trách, miệng nức nở nói: “Tại sao có thể như vậy......”

Phượng Thần Anh than nhẹ một hơi, thân thủ vỗ nhẹ nhẹ Tần Nhan, an ủi nói: “Tiểu Nhan, đừng như vậy......”

“Ta đi thỉnh ngự ycho ngươi, ngự y trong cung y thuật rất cao, lại có rất nhiều dược liệuquý hiếm, ngươi nhất định có thể thấy! Nhất định có thể!” Tần Nhan đã muốn rơi lệ đầy mặt, một bên vừa nói một bên cuống quít đứng dậy định tiến cung thỉnh ngự y.

“Tần Nhan !” Phượng Thần Anh khẽ quát một tiếng, Tần Nhan chấn động, chảy lệ lẳng lặng nhìn Phượng Thần Anh, hắn rất ít khi rống đầy đủ họ tên mình.

“Ngồi xuống.” Ngữ khí không cho phép cự tuyệt, Tần Nhan theo bản năng ngồi xuống.

“Ta chỉ là tạm thời nhìn không thấy, đợi một trận dư độc thanh trừ, tự nhiên có thể thấy lại.” Phượng Thần Anh nhẫn nại tính tình giải thích nói.

Tần Nhan trên mặt vui vẻ, vội hỏi: “Thật sự? Thật sự không có vấn đề sao? Nếu không ta vẫn là thỉnh ngự y cho ngươi,nhìn một cái để an tâm hơn.”

“Thật sự không cần, y thuật Cốc Dương ngươi còn không tin?” Phượng Thần Anh nói xong, chuyện vừa chuyển, ẩn ẩn mang theo khí thế lạnh thấu xương hỏi: “Ngươi cùngPhúc vương lần lượt gặp chuyện là chuyện gì xảy ra?”

Tần Nhan sửng sốt, lấy ra cẩm khăn trong lòng lau đi nước mắttrên mặt, người đã trấn định lại, thản nhiên nhiên trả lời Phượng Thần Anh: “Nga, là chuyện này a. Là Tần Nghị đối ngươi xuống taytrước, nếu người của hắn làm việc không cẩn thậnnhư vậy, ta liền mượn lệnh bài hắn lưu lại dùng một chút cũng tốt.”

“Ta sớm đoán được hai sự kiện này cùng ngươi không thoát được can hệ.” Phượng Thần Anh trong lời nói dẫn theo thản nhiên bất đắc dĩ: “Ngươi đã điều tra ra người phục kích ta là của thái tử phủ?”

“Không sai.” Tần Nhan sắc mặt như thường, mang theo mỉm cười nói: “Ta đã điều tra rõ thân phận Lam Tử Tươngkia, hắn là thái tử phủ phái đến Phượng Tê Cáclàm mật thám. Ta còn tra được, chuyện ‘Câu Hôn’ lần trước cũng là hắn xúi giục Nam việnphu nhân hạ. Xem ra việc ám sát ngươi, bọn họ mưu tính đã lâu.” Tần Nhan chắc chắn Phượng Thần Anh đem sự tình giao cho hắn đi tra rồi, thì sẽ không tái phái người khác âm thầm điều tra, Phượng Thần Anh đối hắn tín nhiệm là không thể nghi ngờ. Tần Nhan nhìn gương mặt tuấn mỹ phi thường của Phượng Thần Anh, trong mắt có si mê có yêu say đắm, càng nhiều là nhất định phải tính kế. Thời điểm hắn nghe Thiết Hoán nói, nam sủng kêu Phương Lâmkia bởi vì ở ngày đó gặp chuyện,biểu hiện quá mức yếu đuối vô năng, khiến Phượng Thần Anh thực chán ghét, thanh tỉnh sau liền đem nam sủng đó phái đến phòng hạ nhân, được một mã phòng chọn hắn làm người dọn phân ngựa, tin tức này tuy rằng chưa thể giải mối hận trong lòng hắn, nhưng cũng làm cho hắn tâm tình tốt!

“Ta nhớ rõ từng nói quavới ngươi, chưa rõ ràng thực lực của Tần Nghị, trăm ngàn lần không cần xằng bậy, chiêu này của ngươi, quá mạo hiểm!”

“Thì như thế nào? Đây là một cơ hội hiếm thấy, ta lần này tuy rằng mạo hiểm, nhưng cũng làm cho hắn bị giam lỏng ở lãnh cung ! Hơn nữa phụ hoàng hôm qua đã triệu ta diện thánh, minh xác nói với ta muốn trục xuất hắn, ý tứ lập ta làm thái tử!” Tần Nhan trong giọng nói tràn đầy tự đắc không dấu được, thân thủ cầm tay phảiPhượng Thần Anh, thâm tình nói: “Thần Anh, tương lai ta nếu đăng cơ vi đế, thiên hạ giang sơnnày, tất cùng ngươi chung hưởng! Của ta, cũng là của ngươi!”

Nếu là từ trước, Phượng Thần Anh nghe như thế nhất định sẽ thực vui vẻ. Nhưng mà hiện tại, tâm hắn đã ở trên người Đường Phi, đối với hứa hẹn của Tần Nhan lại là có chút chán ghét phản cảm.

Phượng Thần Anh không còn hứng trí, miễn cưỡng cười nói: “Ân. Bất quá hiện tại đối với Tần Nghị, vẫn không thể không phòng. Chuyện này hắn biểu hiện quá trấn định, ta nghĩ hắn nhất định là để có sẵn tính toán, mấy ngày nay ngươi lưu ý tốt hành động vài kẻ tâm phúc của Tần Nghị đi.”

Tần Nhan đối phản ứng của Phượng Thần Anh có chút thất vọng, Thần Anh không phải vẫn luôn muốn hắn nói vậy sao? Vì cái gì hiện tại hắn đưa ra hứa hẹn, hắn ngược lại một chút cao hứng cũng không có? Chẳng lẽ là bị thương, nên quá mệt mỏi? Tần Nhan đánh tan nghi hoặc trong lòng, đáp: “Đây là tự nhiên, ngày vây quanh thái tử phủ, ta liền lột bỏ binh quyềnThuần Vu Quyết, về phần Hà Tịchkia, bất quá chỉ là tiểu mưu thần, căn bản không dậy nổi nhiều sóng gió. Bất quá để an toàn, ta vẫn phái người để mắt bọn họ.”

Phượng Thần Anh gật gật đầu, chính lúc này, Thiết Hoán ở ngoài bỗng nhiên gõ gõ cửa, nói: “Lão gia, Cốc Dương đến đây.”

Tần Nhan sửng sốt, cười cười nói: “Cốc Dương đến đây, ta cũng nên đi, hắn tính tình quái đản ta chịu không nổi.” Nói xong liền đứng dậy.

Lúc này Cốc Dương đẩy cửa tiến vào, nhìn đến Tần Nhan cư nhiên có mặt, khẽnhíu mày, nói: “Đây không phải Hiền vươngsao! Ta đến thật không đúng thời điểm!” Nói xong Cốc Dương nói với Phượng Thần Anh: “Các chủ, muốn hay không ta lảng tránh một lát?”

“Không cần, không cần, bổn vương cũng muốn trở về, Cốc đại phu vẫn là hảo hảo xem Thần Anh đi!” Tần Nhan vội vàng gọi lại hắn, tuy rằng phi thường không thích Cốc Dương, Cốc Dương tựa hồ cũng không vừa mắt hắn. Nhưng ai kêu ngườita y thuật giỏi, ánh mắt Phượng Thần Anh có thể thấy hay không còn phải dựa vào hắn chứ! Tần Nhan sẽ không ngốc đến nổi bởi vì nhất thời tức giận, chậm trễ việc chẩn trị ánh mắt Phượng Thần Anh. Tần Nhan lại xoay người cúi đầu ở bên tai Phượng Thần Anh nhẹ giọng nói: “Ta sẽ lại đến thăm ngươi.” Sau đó đứng dậy đối Cốc Dương lễ phép cười cười, rồi bỏđi.

Đợi Tần Nhan rời khỏi, Cốc Dương mới “Xuy” một tiếng, tức giận nói với Phượng Thần Anh: “Không muốn cùng hắn ở chung cũng đừng lấy ta làmcái cớ a! Ánh mắt của ngươi này không phải sáng sớm ta đã tới xem hai lần rồi sao ? !”

“Được rồi, người đi rồi, ngươi cũng nhanh chóng đi đi, Ngươi nghĩ rằng ta muốn cùng ngươi ở chung sao! Ta còn đang chờ mấy món điểm tâm ngọt của tiểu Phi nhi nhà ta đây!” Phượng Thần Anh không chút khách khí đáp lễ nói.

“Ngươi ngươi ngươi!” Cốc Dương tức đến phát run, túm lấy cái hòm thuốc quát: “Về sau Hiền vươngkia đến làm phiền ngươi, ngươi cho dù cầu ta đến giúp ngươi thoát thân, ta cũng không đến!” Nói xong, thở phì phì chạy, trước khi đi còn không quên thuận tay giúp hắn đóng cửa lại.

Phòng trong lập tức an tĩnh, Phượng Thần Anh dựa vào đầu giường trào phúng cười, Tần Nhan a Tần Nhan, ngươi trăm ngàn lần đừng làm cho ta đối với ngươi thất vọng mới tốt a !

----------------------

## 62. Chương 62

Đường Phi đã vài tháng chưa có tới Phương Hoa Lâu. Nơi này trước sau như một, tao nhã phú quý, mỹ nữ vẫn đa số thắng thiểu số, trong Lâu vẫn không còn chỗ ngồi.

Đường Phi miễn cưỡng cười với Yến Tự đang dán trên cười mình mạnh mẽ phao mị nhãn, đương nhiên lão bản nương nơi này cũng quanh năm như một, nhiệt tình như lửa.

Vẫn là Mặc Trúc ở một bên thật sự nhìn không được, ho nhẹ một tiếng cảnh cáo nói: “Khụ khụ, Yến lão bản, nếu như bị lão gia biết ngài minh trương mục đảm chiếm tiện nghicông tử như vậy, khẳng định sẽ phải lấy hầm rượu ngon trả lại.”

Yến Tự cả người cứng đờ, dùng khăn lụa đỏ tươi che lại đôi môi đậm son, ha ha cười nói: “Ta chỉ là đã vài tháng không gặp Đường công tử, nhất thời kìm lòng không đậu! Sờ sờ một chút cũng sẽ không thiếu khối thịt nào!” Tuy rằng miệng nàng nói như vậy, nhưng người cũng đã ly khai Đường Phi, tay lại vẫn gắt gao kéo cánh tay Đường Phi không buông, nói: “Công tử, ngươi đã thật lâu không có tới, tuy nói hôm nay là vì mua điểm tâm cho Phượng gia. Bất quá, ta vẫn muốn mời công tử ngồi xuống uống bát trà, không biết công tử có nể mặt hay không?”

Đường Phi tránh đi mị nhãn của Yến Tự, ngữ khí có chút khó xử: “Yến lão bản cũng không phải không biết con người Thần Anh, nếu bị hắn biết, Yến lão bản không xong, thì Đường mỗ cũng không hơn gì.” Đường Phi rất ít khi yếu thế, nhưng muốn mau chóng thoát khỏi người xinh đẹp phiền toái này, vẫn là tận lực làm bộ dáng ủy khuất như bất đắc dĩ khuất phục dưới uy phong của Phượng Thần Anh.

“Hừ! Phượng gia kia quả là một bình dấm chua bá đạo!” Yến Tự buồn bực phủi, oán giận nói: “Lúc trước ngươi cùng Hà công tử kia ở chỗ này uống trà nói chuyện, hắn liền lặng lẽ tránh ở trên lầu xem lén! Ghen tị sinh hờn dỗi cũng không tìm đương sự lý luận, lại thích ở chỗ ta uống rượu giải sầu! Uống rượu thì thôi đi, còn ồn ào cái gì mà ‘Ta thương hắn như vậy,vì cái gì hắn cả tươi cười cũng không nguyện bố thí cho tamột cái’, ngươi nói có tức hay không? Lúc trước mỗi khi uống quá chén, nếu không phải lão nương có lòng từ bi thu lưu hắn, hắn không biết đã sớm say chết ở góc nào rồi! Còn có thể như bây giờ ôm mỹ nhân về? Hiện tại lão nương sờ soạng người của hắn một chút thì đã là gì? Coi như cấp lão nương tiền thưởng đi!” Dứt lời, vừa vặn có một nữ hầu mang điểm tâm đã làm tốt tới, Yến Tự liền theo nàng ra ngoài, tự mình giúp Đường Phi đóng gói điểm tâm.

Đường Phi lẳng lặng đứng tại chỗ, cảviệc Yến Tự đi rồi cũng không biết, bên tai vẫn vang vọng lời Yến Tự nói. Mặc kệ Yến Tự là cố ý nói những lời này cấp Đường Phi nghe,hay là vô tình tiết lộ bí mậtcủa Phượng Thần Anh, nhưng câu đó ở trong lòng Đường Phi kích khởi gợn sóng, thật lâu không thể bình phục là sự thật.

Nguyên lai, Phượng Thần Anh vẫn vụng trộm tránh ở chỗ tối nhìn hắn cùng Hà Tịch. Đường Phi bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng, trên mặt mang theo ngọt ngào cùng sung sướng hiếm có, tên kia không phải nói sẽ không làm loại chuyện ngây thơ như vậy sao? Thật sự là không đáng yêu......

Mặc Trúc vụng trộm quan sát Đường Phi, nụ cười ngọt ngào minh lãng trên mặt kia khiến tâm của Mặc Trúc thoáng lung lay. Gắt gao che ngực, Mặc Trúc mạnh mẽ nuốt nước miếng một cái, vụng trộm nhìn nhìn chung quanh, trong Lâu hơn phân nửa nữ tử sắc mặt ửng hồng, khóe miệng mỉm cười lén lút đánh giá Đường Phi. Đáng chết, công tử bộ dạng anh tuấn, tươi cườixứng thượng như vậy, thật sự muốn đem linh hồn nhỏ bé của người khác đều câu đi! Khó trách thậm chí ngay cả lão gia cũng đã rơi vào trong đó!

Chỉ chốc lát sau, Yến Tự dẫn theo một cái đại thực hạp (hộp đồ ăn)màu đỏ thắm đi ra, xem như thế, bên trong sẽ không chỉ có hoa quế cao cùng đậu phộng tô.

Yến Tự tươi cười tiêu sái bước đến, Mặc Trúc tiến lên tiếp nhận thực hạp, cảm thấy nặng đến hoảng sợ, này giống như đã bỏ rất nhiều đồ này nọ a!

Nhìn đến Đường Phi ánh mắt dòhỏi, Yến Tự cười cười, giải thích: “Tuy nói Phượng gia người nọ có điểm bá đạo ích kỷ, cũng có điểm ngây thơ, bất quá hắn tốt xấu gì cũng đã giúp đỡ Phương Hoa Lâuta lâu như vậy. Hắn không phải bị thương sao? Phương diện này có chút canh dược bổ thân thể này nọ, phân lượng hơi nhiềumột chút, ta xem như cho thêm công tử một phần. Nhìn ngươi gầy nhiều như vậy, đã vài ngày chiếu cố Phượng gia hẳn là thực vất vả đi? Ngươi cũng nên bồi bổ.”

Đường Phi đối Yến Tự cảm kích cười cười, sau đó trịnh trọng cảm tạ Yến Tự: “Cám ơn.” Không có giả dối an ủi hoặc làm bộ làm tịch lo lắng, Yến Tự tâm ý rõ ràng chân chân thật thật đặt ở thực hạp ba tầngnày. Đường Phi là thật sự cảm kích Yến Tự.

Yến Tự sửng sốt, rồi sau đó lộ ra một cái điềm đạm cười, không giống nụ cười quyến rũthưòng lui tới, mà là thản nhiên cười yếu ớt. Yến Tựnhư vậy, còn đẹp hơn trước, giống như một đóa phù dung xuất thủy, thanh tao mà nhã nhặn.

Ra khỏiPhương Hoa Lâu không xa, Đường Phi cùng Mặc Trúc đã bị người ngăn cản.

“Hà Tịch?” Đường Phi kinh ngạc nhìn ngườitrước mắt, thái tử phủ bị Ngự Lâm quân vây quanh, Hà Tịch đi ra hẳn là không dễ dàng. Từ khi đánh mất hiềm nghivới thái tử phủ, Đường Phi đối Hà Tịch không còn muốn thất vọngnhư lúc ban đầu, đoán có lẽ Hà Tịch biết chút tin tức gì nhưng không hoàn toàn biết chân tướngsự tình, lại không thể giáp mặt nói cho hắn, chỉ có thể âm thầm nhắc nhở.

Mặc Trúc vừa định tiến lên, Đường Phi liền phất tay ngăn lại hắn.

Hà Tịch cảnh giác khắp nơi nhìn xung quanh một chút, sau đó tiến lên một bước ghé vào bên tai Đường Phi thấp giọng nói: “Đường Phi, ta bị người theo dõi, không thể cùng ngươi nói quá nhiều chuyện với nhau. Việc này cùng thái tử phủ không quan hệ, ta có thể dùng tánh mạng cam đoan! Nhớ kỹ, ngươi hiện tại rất nguy hiểm, những người đó sớm hay muộn sẽ lại tìm tới ngươi! Cho nên chỉ cần tìm được cơ hội, hãy rời khỏiMiên Cẩm thành! Ta chỉ có thể nói với ngươi như vậy, những chuyện khác ta cũng không quá rõ ràng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, nhanh rời đi!” Nói xong, Hà Tịch không đợi Đường Phi phản ứng, vội vàng bận rộn đi rồi.

Bởi vì ở ngã tư đường nhiều người dày đặc, Mặc Trúc cho dù muốn vận khởi nội lực nghe Hà Tịch nói gì đó cũng vẫn nghe không rõ lắm, chung quanh quá mức ồn ào, hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được “Nguy hiểm”, “Rời đi” mấy chữmấu chốt. Hà Tịch kia đến tột cùng là biết cái gì? Hắn tại sao bảo công tử rời đi?!

“Công tử? Công tử?” Mặc Trúc gọi hai tiếng, Đường Phi mới hồi phục tinh thần lại.

“Nga, không có việc gì, chúng ta trở về đi. Chuyện hôm nay nhìn thấy Hà Tịch không cần nói với bất luận kẻ nào, bao gồm Phượng Thần Anh, hiểu chưa?” Đường Phi trầm giọng nói, Hà Tịch mạo hiểm lớn như vậy vội tới cảnh cáohắn, nhất định là đã biết cái gì. Hiện tại thái tử bản thân khó bảo toàn, Hà Tịch lại là gia thần củaTần Nghị, nếu Tần Nghị một khi bị định tội, Hà Tịch kết cục hiển nhiên cũng không tốt. Đối với Hà Tịch, hắn vẫn là dẫn theo chút tình cảmáy náy. Đường Phi nghĩ, ít nhất cũng phải bảo trụ Hà Tịch một mạng.

Đường Phi từng có ân với Mặc Trúc, chuyện này tuy rằng làm cho hắn khó xử, nhưng cũng vẫn đáp ứng.

Thời điểm sắp trở lại Phượng Tê Các, Đường Phi bỗng nhiên dừng bước.

Vốn Đường Phi không có chú ý tới chung quanh có cái gì không thích hợp, chỉ là bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng “Đường Phi”. Tưởng Mặc Trúc gọi hắn, nhưng cẩn thận nghĩ lại, Mặc Trúc làm sao dám gọi thẳng tên của hắn? Hơn nữa nghe thanh âmnày, thực quen tai, giống như không lâu trước chợt nghe qua...... Nhìn xem Mặc Trúc, hắn tựa hồ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Đường Phi như thế nào bỗng nhiên dừng lại, xem ra là không nghe được vừa rồi có người gọi hắn.

Cảm giác thấyhai đạo ánh mắt mang theo tìm kiếm lại dị thường ôn nhu đang nhìn chăm chú vào mình, Đường Phi theo bản năng ngẩng đầu, thấy được chính diện phía trước đi tới một trung niên nam nhân.

Một thân trường bàomàu đen, đồng dạng là thuần sắc cẩm y. Dáng người cao ngất tinh tráng, bộ mặt nho nhã tuấn lãng, tư thái diện mạo hiên ngang. Quý khí thiên thành, phần tao nhã cùng khí chất của hắn giống như là trời sinh đã vậy, người bên ngoài vô luận như thế nào bắt chước cũng bắt chước không được. Giơ tay nhấc chân liền tản ra khí chất vương giả tự nhiên, khóe môi nhếch lên thản nhiên tươi cười, mang theo bình tĩnh tự tin,gặp biến không sợ hãi.

Một chút so với Tần Nghị còn giống đế vương hơn, một chút so với Phượng Thần Anh còn muốn có khí thế hơn.

Đường Phi giống như bị điểm huyệt đông cứng tại chỗ, muốn động không động đậy được, muốn kêu cũng kêu không ra tiếng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không tự giác ngừng lại.

Nam nhânmặt mang mỉm cười kia cứ như vậy cùng Đường Phi gặp thoáng qua.

“Công tử!” Mặc Trúc dùng sức vỗ Đường Phi một chút, lo lắng hỏi: “Công tử ngài làm sao vậy? Như thế nào bỗng nhiên liền ngây ngốc?”

Đường Phi chấn động, mạnh mẽ xoay người nhìn về phía ngã tư đườngrộn ràng nhốn nháo, lo lắng ở trong đám người tìm kiếm thân ảnh trung niên nam nhânvừa rồi. Nhưng mà, tìm không thấy.

“Mặc Trúc, vừa rồi ngươi có thấy nam nhânkia không?” Đường Phi trầm giọng hỏi.

“Nam nhân? Nam nhângì? Công tử, trên đường người nhiều như vậy, ngài nói là người nào a?” Mặc Trúc kỳ quái theo Đường Phi tầm mắt nhìn lại, lại nhìn không thấy một thân ảnhkhả nghi nào.

Cái gì?! Đường Phi sắc mặt kinh nghi bất định, người kia rõ ràng vừa rồi bước qua ngay bên cạnh chính mình, vì cái gì Mặc Trúc không chú ý tới? Nam nhân giống như hắn vậy, chỉ sợ đi đến đâu cũng đều là tiêu điểm đi?! Đường Phi lại nhìn lại, vẫn đang tìm không thấy thân ảnh trung niên nam tử. Nhớ tới vừa rồi nam nhânđó hơi hơi gợi lên khóe miệng tươi cười, thực ôn nhu, lại vô đoan làm cho Đường Phi rùng mình một cái. Hắn sẽ không ban ngày ban mặt nhìn thấy quỷ đi?

Đêm đó, Đường Phi cấp Phượng Thần Anh uy thức ăn, vừa suy nghĩ nam nhân buổi chiều đã nhìn thấy. Tổng cảm giác giống như từngở nơi nào gặp qua, ít nhất thanh âm đó khẳng định từng nghe thấy. Đến tột cùng gặp ở chỗ nào?

“Phi nhi, chiếc đũa của ngươi đều sắp đâm vào cái mũi ta rồi......” Phượng Thần Anh thanh âm bất đắc dĩ truyền đến, Đường Phi lập tức hoàn hồn. Nhìn đến bản thân đang cầm chiếc đũa hướng tới cái mũi của Phượng Thần Anh, Đường Phi xấu hổ cười cười, nói: “Thật có lỗi.”

“Phi nhi,” Phượng Thần Anh bỗng nhiên vẻ mặt nghiêm túc: “Ngươi có phải cảm thấy chiếu cố ta thực phiền toái? Nếu ngươi không muốn, ta sẽ không bức ngươi.”

“Như thế nào có thể?” Đường Phi bật cười lắc đầu: “Ta khi nào thì nói qua phiền toái? Ta đã nói sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, sẽ dụng tâm mà..... chiếu cố.....” Đúng rồi! Đường Phi mạnh mẽ đứng lên, thiếu chút nữa đánh nghiêng cái bát trong tay.

Rốt cục nghĩ ra! Nam nhânkia chính là thần bí nhân ngày đó buổi tối xuất hiện ở Diên Phi viện! Không sai, tuy rằng lúc ấy chỉ mông lung nhìn thoáng qua mặt mày người nọ, nhưng riêng thanh âm thì Đường Phi tuyệt đối sẽ không nhận sai!

“Phi nhi, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì ?” Phượng Thần Anh có chút lo lắng hỏi, vươn tay ý đồ bắt lấy tay Đường Phi.

“Không có việc gì, không có gì. Ta chỉ là nghĩ hôm nay ở Phương Hoa Lâu, đã quên trả tiền.” Đường Phi tự trấn định xuống, ngồi trở lại bên người Phượng Thần Anh một lần nữa cầm lấy chiếc đũa: “Yến lão bản cũng thật, cư nhiên không nhắc nhở ta.”

“Nguyên lai là chuyện này, đừng ngạc nhiên, không phải chỉ mấy chục lượng bạc sao? Ngày mai ta cho Thiết Hoán mang qua.” Phượng Thần Anh thở phào nhẹ nhõm nói.

“Ân.” Đường Phi đáp lời, gắp một khối lưỡi vịt đút cho Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh hưởng thụ Đường Phi phục vụ, ăn rất ngon.

Nam nhânkia đại khái khoảng bốn mươi tuổi, đối Phượng Thần Anh tựa hồ thực quan tâm, buổi chiều giống như cố ý tớichỗ cùng mình ngẫu ngộ, chẳng lẽ là trưởng bối củaPhượng Thần Anh? Đường Phi nhìn gương mặt Phượng Thần Anh, làn datrắng nõn, phi mi nhập tấn, mắt phượngcó chút hẹp dài hơi hơi nhếch lên, lông mi không dài nhưng lại dày, cái mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm mà mềm mại. Toàn bộ so vớinữ nhân còn xinh đẹp hơn. Nhớ tới buổi chiều gặp được nam nhân đó, Đường Phi nhíu mày, người kia cùng Phượng Thần Anh không có nửa điểm tương tự, nếu miễn cưỡng nói, chính là cổ khí thế khiếp người có vài phần giống nhau. Hay là, tướng mạo Phượng Thần Anh là kế thừa từ mẫu thân?

Nghĩ nghĩ, Đường Phi ho nhẹ hai tiếng, làm bộ như tùy ý hỏi: “Đúng rồi Thần Anh, tới nơi này lâu như vậy, như thế nào không nghe ngươi nói qua chuyện nhà của ngươi?”

Phượng Thần Anh trên mặt tươi cười khẽ đông cứng, Đường Phi mẫn cảm bắt giữ hai tay Phượng Thần Anh, thời điểm bản thân hỏi vấn đề này khẽ run lên một chút không thể nhận ra.

“Như thế nào đột nhiên hỏi ta chuyện đó?” Phượng Thần Anh điềm đạm cười, ngữ khí lại trở nên có chút sắc bén: “Hay là nói, ngươi muốn biết cái gì?”

Một người khi đối mặt người khác hỏi chuyện riêng tư của mình, tổng hội theo bản năng làm ra một cái tư tháiphòng bị. Phượng Thần Anh hiện tại chính là bộ dáng như vậy.

“Ngươi đang phòng bị ta?” Đường Phi cố ý đề cao ngữ khí, dẫn theo điểm ủy khuất khi không được tín nhiệm cùng tổn thương.

Phượng Thần Anh sửng sốt, theo bản năng giải thích: “Không phải, ta chỉ là......”

“Bỏ đi, tùy tiện hỏi ngươi vấn đề này vốn là ta không đúng.” Đường Phi đánh gãy lời Phượng Thần Anh: “Bởi vì bản thân ta là cô nhi, ngươi cũng vẫn không có nói quagia sự liên quan đến mình, cho nên ta chỉ nghĩ ngươi có phải hay không cùng ta không sai biệt lắm?”

Nghe ra Đường Phi chua xót cùng tự giễu, Phượng Thần Anh tâm bỗng dưng đau đớn, sờ soạng cầm tay Đường Phi, nói: “Ta không phải không tin ngươi, chỉ là, bọn họ cũng không ở đây...... Nói hay không nói, không khác nhaunhiều lắm, dù sao bọn họ cũng không về được.” Mẫu thân hắn quả thật là, chết. Phụ thân hắn, ở trong lòng hắn so với chết cũng không khác biệt, dù sao y đời này cũng sẽ không tái mở to mắt nhìn đến nhỉ tử của mình.

“A, nguyên lai chúng ta đều khá giống nhau, đều là không cha không mẹ. Cô đơn kiết lập, cô nhiên một thân.” Đường Phi cầm ngược lại tay Phượng Thần Anh, trong lòng bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, quáinhân quả nhiên cùng Phượng Thần Anh không có liên hệ gì.

“Ai nói ta cô nhiên một thân?” Phượng Thần Anh cười nói: “Ta có ngươi.”

“Cái gì?” Đường Phi hơi hơi ngẩng đầu hỏi, vừa vặn lúc này Phượng Thần Anh bỗng nhiên vươn thân về phía trước, cùng Đường Phi mặt đối mặt cách một khoảng cáchchỉ bằng một nửa ngón tay.

“Ta nói ta hiện tại đã có ngươi, không còn là lẻ loi một mình.” Hơi thở ái muội phun ở bên môiĐường Phi, có chút ngứa, cũng có chút làm cho hắn độngtâm.

Phượng Thần Anh cũng tính cứ như vậy tự nhiên mà làm một chút “vận động”sau khi ăn xong, nhưng mà......

Đường Phi một phen đẩy ra Phượng Thần Anh càng dựa càng gần, nghiêm mặt lạnh lùng nói: “Ăn canh, đây là Yến lão bản đưa, hương vị thực không tồi.” Nói xong cũng không đợi Phượng Thần Anh đưa ra kháng nghị, trực tiếp bưng lên bát canh liền hướng miệng Phượng Thần Anh rót vào, thiếu chút nữa liền đem ngườingạt thở.

Xem Phượng Thần Anh vẻ mặt dính nước canh, bộ dángchật vật, Đường Phi khó có được cười như vậy vui vẻ.

Phương Hoa Lâu.

“Chủ nhân,” Thiết Viêm có chút bất đắc dĩ nhìn Tần Diệpngồi ở trước bàn thản nhiên uống trà: “Ngài lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện trước mặtvị Đường công tử kia, chỉ sợ sớm hay muộn cũng bại lộ hành tung.” Aiii, cũng không biết mấy ngày trước là ai còn dặn dò mình không cần tùy tiện đi nhìn lén nhi tử, đảo mắt một cái người này liền quên cả lời nói của chính mình, chẳng những đi lén nhìn thiếu chủ, còn đi quấy rối tình nhâncủa thiếu chủ......

“Sẽ không, hài tử kêu Đường Phi kia tâm nhãn rất sâu, sẽ không đem chuyện nhìn thấy ta nói cho Thần Anh.” Tần Diệp chắc chắn nói: “Bất quá đứa nhỏ này bộ dạng thực không tồi, Thần Anh ánh mắt rất tốt, nếu Hoa nhi thấy được cũng nhất định thực vừa lòng đứa con dâu như vậy.” Hắn hôm nay ở Phương Hoa Lâu nhìn thấy Đường Phi thay Phượng Thần Anh đi ra mua điểm tâm, nhìn thấy Yến Tự chọc ghẹo liền hơi hơi bày ra bộ dángxấu hổ, không biết vì sao hắn cũng nổi lên tâm chơi đùa. Cho nên mới cố ý xuất hiện trước mặt hắn, ẩn dấu hơi thởchính mình, dùng phương pháp truyền âm nhập mật làm cho Đường Phi chú ý tới bản thân. Bất quá, Đường Phi định lực vượt xa mình dự đoán. Một người thường không có nội lực cư nhiên có thể trấn tĩnh áp chế được Huyền Âm tâm kinh,nhìn thẳng vào hắn, Tần Diệp quả thật cảm thấy thực kinh ngạc. Đường Phi này, có quyết đoán, có đảm lược.

Thiết Viêm khóe miệng co rút, ngườita còn chưa nói muốn vào cửa nhà chúng ta? Nhanh như vậy đã kêu con dâu rồi?

“Khụ khụ, thiếu chủ, thái tử bên kia cần chúng ta xuất thủ sao?” Thiết Viêm cảm thấy vẫn là nói chuyện đứng đắn có vẻ tốt hơn, nhanh chóng chuyển đề tài nói: “Tần Nhan chiêu này đủ ngoan, ta nghĩ thái tử lần này rất khó toàn thân trở ra.”

“Chúng ta trước án binh bất động, nhìn xem bước tiếp theo của Tần Nhan. Hơn nữa ta cũng muốn thử một lần,Tần Nghị đến tột cùng có năng lựchay không, có thể trong tình trạng như vật mà thủ thắng. Thân là một đế vươngtương lai, thủ đoạn tổng không thể so với người khác kém hơn đi?” Tần Diệp thản nhiên nói, Tần Nghị lần này hoàn toàn bị vây trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng lại có thể thấy biến không sợ hãi, lấy bất biến ứng vạn biến, điểm ấy khiến cho Tần Diệp thực vừa lòng. Bất quá, phía sau còn chưa phải thời điểmhắn xuất thủ, nếu như bị vị trong cung kia biết được, hắn khó có thể thoát thân.

“Khấu khấu khấu.” Cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, Yến Tự tiếng nói mềm mại đáng yêu vang lên: “Chủ nhân, thuộc hạ đưa thức ăn khuya cho ngài lại đây .”

Tần Diệp mang theo tiếu ý quét Thiết Viêm liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Vào đi.” Thiết Viêm kia trên bộ mặt ngay ngắn nghiêm túc lập tức hiện lên một tia không được tự nhiên.

Yến Tự nâng một cái khay tiến vào, phía trênbày ra một chén cháo cá tươi nấu với gừngcùng mấy đĩa đồ ăn nhỏ, còn có một chén mìthịt heo.

“Chủ nhân, ngài yêu thích nhất chính là dùng cá tươi nấu cháo, con cá này thuộc hạ cố ý đợi chiều muộn mới thuê người đánh lên, còn rất mới. Bên trong còn thả chút gừng át vị tanh.” Yến Tự trước đem khay buông xuống, sau đó đem bát cháocùngcác đĩa đồ ăn đủ màu sắc đặt ở trước mặtTần Diệp.

Tần Diệp tươi cười mang theo ý tứ hàm xúctán thưởng, bưng lên bát khoa trương ngửi ngửi, nói: “Yến nhi càng ngày càng biết tâm ý của ta, cháo này chỉ cần nghe mùi hương, cũng đủ khiến người khác bứt rứt!” Dứt lời, lại làm bộ như kinh ngạc nhìn nhìn một chén khác, hỏi: “Di? Ta không thích ăn mì a, ngươi như thế nào còn chuẩn bị?” Trong mắt tràn đầy trêu ghẹo cùngtò mò.

“Chủ nhân!” Yến Tự cắn môi đỏ mọng, xấu hổ chà chà chân, một đôi tiễn mâu như nước mùa thu cũng không tự chủ nhìn về phía Thiết Viêm, đưa tình lại ẩn tình.

“Nga! Ta nhớ ra rồi!” Tần Diệp một bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ: “Thiết Viêm không phải thích ăn mì sao? Hình như là một loại mì thịt gì đó. Nha, phải phải, là mì thịt heo a!”

“Khụ khụ khụ !” Thiết Viêm bỗng nhiên thực kích động ho khan đứng lên, đánh gãy lời Tần Diệp. Mà Yến Tự trên khuôn mặt diễm lệ ửng hồng, lại là xấu hổ cắn môi dưới. Bộ dáng ngây ngô thẹn thùng căn bản nhìn không ra nàng đã gần ba mươi tuổi, ngược lại càng giống một thiếu nữmười tám tuổi.

“Ai, ai nói chuẩn bị cho hắn? Ta là cảm thấy chính mình đói bụng mới làm một chén!” Yến Tự lớn tiếng phản bác, khẩn trương đến cả hai chữ “thuộc hạ” cũng đã quên, nâng tayđịnh cầm lấy bát mì kia: “Ta hiện tại lấy về phòng mình từ từ ăn!”

“Ha ha ha ha !” Tần Diệp thoải mái cười to, ngăn trở Yến Tự, nói: “Tốt lắm tốt lắm, không đùa hai ngươi nữa. Đến, Thiết Viêm, đây chính là Yến nhi tự mình làm cho ngươi, ngươi chẳng lẽ ngay cả mặt mũi cũng không chừa cho nàng một chút!”

Thiết Viêm cứng đờ, đứng ở tại chỗ động cũng không dám động, lại càng không dám nhìn Yến Tựbởi vì ngượng ngùng mà càng phát ra kiều diễm.

“Ta, ta không theo các ngươi nháo!” Yến Tự trừng mắt nhìn Thiết Viêmgiống như đầu gỗ liếc mắt một cái, thu hồi khay thở phì phì bỏ đi.

Yến Tự vừa đi, Thiết Viêm mới nghiêm mặt đầy hắc tuyến gian nan đối Tần Diệp nói: “Chủ nhân, thỉnh ngài không cần mỗi lần đều nháonhư vậy, thuộc hạ là đại nam nhânnói nói cười cười một hồithì sẽ không có gì. Nhưng Yến cô nương người ta rốt cuộc là nữ nhi a, da mặt rất mỏng, ngài nếu cứ tiếp tục như vậy, làm cho nàng về sau như thế nào còn có thể lập gia đình?”

“Ha ha,” Tần Diệpmúc muỗng cháo, cười cười nói: “Ngươi thế nhưng thật ra rất che chở cho Yến nhi a! Ta nói, nàng muốn gả cho ai, ngươi chẳng lẽ không biết?”

“Ách,” Thiết Viêm quay đầu tránh đi ánh mắtTần Diệp, nói: “Ta cùngYến cô nương không có khả năng .”

“Vì cái gì không có khả năng? Đừng nói với ta nàng cùngtiểu Hoán niên kỉ không sai biệt lắm, Yến nhi thế nhưng đã lớn hơn tiểu Hoán chín tuổi, như thế nào không thể làm nương hắn? Huống chi hai người tâm đầu ý hợp, vì cái gì lại không thể?” Tần Diệp rất ít khi đi can thiệp chuyệntình cảmcủa hạ nhân, nhưng mà một đôi này đi theo hắn từ mười năm trướcvẫn bảo trì thái độquan vọng, bất đắc dĩ Yến Tự thân là một cô nương cũng đã biểu lộ tâm ý, nhưng kẻ đầu gỗ này rõ ràng đối với ngườita động tâm lại không chịu bước ra một bước. Đây chẳng lẽ còn muốn Yến Tự là một nữ nhi còn phải chủ động tiến tới? Mắt thấy Yến Tự từ một cô nương mười tám tuổi, như một đóa hoa xuân nở rộ, lại chậm rãi dần dần héo sắc, Tần Diệp rốt cục nhìn không được mới nhàm chán làm đi làm bà mối, hắn cũng không nghĩ để chođôi hữu tình nhânnày cuối cùng lại không thể thành thân thuộc. Hắn thật sự là, không muốn nhìn người khác đạp lên vết xe đổ của hắn cùng Hoa nhi!

Thiết Viêm đi theo bên người Tần Diệpđã gần ba mươi năm, đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, Thiết Viêm không hề lên tiếng, chỉ là cầm lấy đũa gắp miếng mì thịt heo tinh tế nóng hôi hổi nhiệt khí ăn một ngụm, hương nồng ngon miệng, thịt chắc mà không bở. Rất ngon, Thiết Viêm chậm rãi ăn, nghĩ rằng, hắn có phải hay không thật sự là nên bước ra trước một bước.

-------------------

## 63. Chương 63: Mưa Gió Kéo Đến

Hoàng cung, U Hoa cung.

Tần Nghị cầm một cái hoa lậu(bình tưới cây), cẩn thận giúp cây cỏ trong hoa viên tưới nước, ngẫu nhiên còn có thể ngừng tay kiểm tra một chút cánh hoa, nếu phát hiện mặt trên có sâu, sẽ gặp đem mấy con sâu mọt kia bóp chết. Tìm chút thời gian làm xong công tác tưới hoa, Tần Nghị cầm một cái sọt bắt đầu đem cỏ dại đều thu vào trong, đợi có tiểu thái giám đưa tới cơm sẽ đem mấy thứ cỏ dại này bỏ đi.

Tần Nghị ở tại lãnh cung lạnh lẽo không đèn đuốc này đã sáu ngày, liền đem một cái hoa viên to như vậy thu thập gọn gàng ngăn nắp, thậm chí ngay cả cây hoa hải đường nguyên bản đã sớm chết héo cũngđược hắn cứu trở về, bắt đầu toát ra nụ hoa vàng nhạt.

Đến chính ngọ, tiểu thái giám đưa cơm đến vừa tiến vào nhìn thấychuyện này liền ngẩn người, Tần Nghị chính là đang phủi phủi tay đứng lên, trên người còn dính nhiều cỏ dại.

Tiểu thái giám nhanh chóng tươi cười đầy mặt đón nhận, lấy lòng nói: “Điện hạ, ngài vẫn là có hưng trí như vậy a? Vài ngày trước nơi này còn là một tòa hoang viên, hôm nay liền thay đổi bộ dáng, cùng ngự hoa viên không sai biệt lắm!”

Tần Nghị cười nhẹ, nói: “Được rồi, đừng vuốt đuôi ngựa nữa. Hôm nay mẫu hậu lại bảo ngươi mang cái gì lại đây?”

Tiểu thái giám một bộ dángthanh tú lanh lợi, tròng mắt chuyển hai cái, sau cố ý lớn tiếng nói: “Nương nương nói rất là nhớ điện hạ ngài, hôm nay đồ ăn này nọ đều là nương nương tự tay làm, hầm cho ngài một bát canh gân hươu bồi bổ thân thể, nói là lãnh cung hàn khí nhiều, đối với huyết quản không tốt. Nương nương còn dặn dò nô tài, nhất định phải để điện hạ ngài uống nhiều một chút.” Nói xong, lặng lẽ đối Tần Nghị sứ một ánh mắt, ám chỉ hắn bát canh kia rất có “nội hàm”.

Tần Nghị ánh mắt híp lại, khẽ cười nói: “Đã biết, ngươi trở về nói cho mẫu hậu, bổn vương sẽ đem canh uống hết toàn bộ. Còn có, nói cho mẫu hậu, muốn nàng cẩn thận bảo trọng thân thể, đã nói bổn vương ở trong này rất khá, địa phương thanh u, hoàn cảnh thoải mái, càng không có ngườilai tạp đến quấy rầy.”

“Dạ, nô tài hiểu được.” Tiểu thái giám cung kính nói, nghĩ nghĩ: “Điện hạ thỉnh phóng khoáng tâm, Hoàng Thượng đến bây giờ cũngchưa nói cái gì, chỉ là để ngài ở trong này ủy khuất một chút, tin tưởng rất nhanh sẽ tra ra manh mối cấp điện hạ một cái công đạo. Nương nương cũng sẽ cố gắng hết sức mình giúp điện hạ.”

“Ân, ngươi hãy đi về trước đi.”

“Dạ, nô tài cáo lui.”

Đợi tiểu thái giám kia cầm một sọt cỏ dại đi rồi, Tần Nghị dẫn theo thực hạp ngồi vào đình nhỏ trong viện, bắt đầu dùng bữa. Canh gân huơulửa vừa vặn, dược liệu hương vị không nặng, vừa vặn trộn với mùi đặc trưng của gân huơucho ra một mùiđộc đáo.

Không sai không sai, Tần Nghị tâm tình tốt, uống xong toàn bộ bát canh, ngược lại bởi vì canh uống quá nhiều, bụng không còn chỗ trống,cho nên các mĩ vị khác hắn ăn không nổi nữa. Tần Nghị có chút tiếc nuối lắc đầu, đem đồ ăn cơ hồ chưa đụng tới bỏ trở vào thực hạp, lại đem bát canh trống rỗng duyên dáng đặt lên bàn, sau đó đang mang theo cái bụng no tròn trở về phòng nghỉ trưa.

ĐợiTần Nghị đóng cửa lại, trong phòng không còn động tĩnh, hắc y nhân bịt mặt ẩn thân ở chỗ tối xác định Tần Nghị đã ngủ mới đi ra. Hôm nay hắn phụng mệnh Hiền vương ở trong này giám thị Tần Nghị, âm thầm xem xét cử chỉ hành vi của hắn. Nhưng mà, rõ ràng đã bị giam cầm ở trong lãnh cung, Tần Nghị tựa hồ một chút cũng không để ý, mỗi ngày đều quá mức tiêu diêu tự tại, mỗi ngày ngủ thẳng mặt trời lên cao mới rời giường, sau đó bắt đầu xử lý tiền đình tiểu hoa viên, tận lực bồi tiếp tiểu thái giám lại đây đưa cơm, nói một ít chuyện râu ria, tái sau đó chính là giấc ngủ trưa. Suốt ngày, không phải ăn thì là ngủ, nếu không nữa thì xử lý hoa viên, hắn thật sự nhìn không ra Tần Nghị đến tột cùng có thể có động tĩnh lớn gì. Bất quá vừa rồi tiểu thái giám đó tựa nói chuyện có ẩn ý, cho nên hắn mới đợiTần Nghị trở về phòng mới đi ra.

Mở ra thực hạp vừa rồi kiểm tra rồi một lần, không có phát hiện, lại mở ra bát canh, vẫn đang không có bất luận điểm khả nghi gì đó. Hắc y nhân đem này nọ phục hồi như cũ, âm thầm nghi hoặc chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ quá nhiều? Người này sắp trở thành phế thái tử kỳ thật năng lực gì cũng đều không có, là kẻ trời sinh thiếu tâm nhãn, cho nên tình huống trước mắt xem một chút cũng không hiểu được? Bằng không vì cái gì còn có thể thư thư phục phục như vậy sống qua ngày? Mang theo nghi hoặc, hắc y nhân quyết định hôm nay trở về phục mệnh, tái giám thị tiếp cũng sẽ không có kết quả, không bằng sớm một chút trở về sẽ tốt hơn!

Tần Nghị ôm hai cánh tay dựa ở phía sau cửa, nghe được mật thám kia đã rời đi, khóe miệng mới gợi lên một độ conglãnh khốc.

Hừ, Tần Nghị cười lạnh một tiếng, từ miệng phun ra một khối trúc phiếnchỉ nhỏ bằng ngón tay cái. Khối trúc phiến này là để ở trong canh, thời điểm uống canh hắn liền ngậm ở trong miệng.

Trên trúc phiến chỉ có bốn chữ -- vạn vô nhất thất.

Tần Nghị vô thanh cười, quả nhiên tiểu Quyếtcủa hắn là tối đáng giá tín nhiệm, mới sáu ngày liền đem sự tình làm thỏa đáng. Tính tính thời gian, Tam đệ cùng Ngũ đệ hẳn là không còn nhẫn nại được đi? Chiều tối ngày mai, phụ hoàng nhất định sẽ triệu kiến mình, không, phải nói là, thẩm vấn chính mình. Nghĩ đến đây, Tần Nghị lại một tiếng cười lạnh, lúc trước hắn vẫn nghĩ phụ hoàng vốn sủng ái hắn, tối thiểu cán cân của hắn nghiêng về phía mình. Bất quá hiện tại xem ra, hắn thật sự muốn cho Ngũ đệ kế thừa ngôi vị hoàng đế! Mẫu hậu cùng phụ hoàng hai mươi bảy nămtình cảm, cư nhiên không thể so với một người đã chết, nhưng lại là hung thủ sát hại bào đệ của hắn!

“Ta sẽ không cho các ngươi tọai nguyện.” Tần Nghị lẩm bẩm nói, cho dù hắn thật sự không đối ngôi vị hoàng đế có hứng thú, hắn cũng sẽ không đem nó chắp tay đưa cho người khác. Huống chi, ngôi vị hoàng đế vốn là thuộc về hắn!

Hiền vương phủ.

Tần Nhan nghe thuộc hạ hội báo, một đôi mắt hoa đào hơi hơi nheo lại, đáng tiếc trong mắt kia chỉ có âm lãnh ngoan kính,cùng khóe miệng mang theotươi cười không có hảo ý đã phá hủy hết mỹ cảm, vô đoan làm cho người ta trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác lạnh lẽo.

Tần Nhan thản nhiên nói: “Tần Nghịkia thật sự không có bất luận gì khả nghi?”

“Bẩm Vương gia, mấy ngày nay thái tử trừ bỏ ăn uống ngủ nghỉ, thì chính là ở trong viện chăm sóc hoa hoa thảo thảo, thường thường đem bản thân làm thành một thân bùn đất còn làm không biết mệt, một chút cũng không có khí độ cùng bộ dángmột thái tử nên có, ngược lại giống phú quý nhân chơi bời lêu lổng, không biết dân gian khó khăn, ăn chơi trác táng.” Người hội báo nhớ tới những chuyện mấy ngày nay chứng kiến, trong giọng nói tràn đầy khinh thường cùng khinh bỉdấu không được, Miên Cẩm nếu có ngườinhư vậy làm hoàng đế, ngày mất nước nhất định không xa!

“Hoàng hậu bên kia thì sao? Còn có tiểu thái giámđưa cơm, nghe nói là nội thịbên cạnh hoàng hậu, hắn có hành động dị thường gì hay không?” Tần Nhan trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, hỏi.

“Hoàng hậu nương nương tẩm cung vẫn như cũ không hề động tĩnh, vừa không có đi tìm Hoàng Thượng cầu tình, cũng không có tìm trọng thần trong triều hỗ trợ, mỗi ngày đều ở Phật đường niệm kinh tụng phật, còn có tự mình xuống bếp cấp thái tử nấu cơm. Tiểu thái giám cũng đồng dạng, quay đến quay đi đều là nói vài câu an ủi, trừ bỏ thức ăn cũng chưa đưa cho thái tử cái gì khả nghi.” Người hội báo đem chuyện tình mấy ngày nay nhận thức được nghiêm túc thật sự báo cáo. Ngẩng đầu nhìn xem Tần Nhan, phát hiện vị này nhìn như nho nhã thanh tao nhưng biểu tình đạm mạc, không biết suy nghĩ cái gì. Liền nói: “Thuộc hạ cảm thấy thái tử này nhưng thật ra không có gì khả nghi, bất quá chỉ người tầm thường vô vị, nếu không phải hắn mệnh hảo......” Hắn dừng một chút, xem Tần Nhan không có ý tứ trách tội liền tiếp tục nói: “Thuộc hạ cho rằng, nay người cần phải để phòng người chính là Thuần Vu tiểu tướng quân cùng Hà Tịch kia, tuy nói bọn họ hiện tại binh quả lực vi, nhưng nếu lộng chút sự tình, sợ là sẽ lại tập kích Vương gia ngài.”

Tần Nhan gật gật đầu, phất phất tay nói: “Được rồi, ngươi lui xuống trước đi. Cũng không cần đi giám thị bọn họ, chuyện này bổn vương trong lòng tự có tính toán.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Đợi người nọ đi rồi. Tần Nhan mới từ trên ghế đứng dậy, đề bút viết một phong thơ dày đặc, mới nói: “Người tới.”

“Dạ, biểu ca.” Ngườivào dĩ nhiên là Nam Vũ!

Sau sự kiện ám sát, Thiết Hoán thừa dịp này đem toàn bộ Đông việnđến cả một gã công tử cuối cùng cũng tiễn bước, thuận tiện còn đem đám mật thám đã tra ra giết sạch sẽ. Chỉ là ngại thân phậnNam Vũ, Thiết Hoán không thật sự hạ độc thủ, thường phục chỉ là Phượng Thần Anh khai ân, cho hắn ít bạc để hắn hồi hương cưới vợ sinh con. Nam Vũ đương nhiên không có khả năng thật sự về nông thôn gì kia, nhà của hắn vốn là ở trong này. Rời đi Phượng Tê Các sau liền trực tiếp trở về Hiền vương phủ, giúp Tần Nhan làm việc.

“Đem cái này đưa đến Phúc vương phủ đi, cẩn thận đừng bị người phát hiện.” Tần Nhan đem thư tín giao cho Nam Vũ, Nam Vũ gật đầu, đem tín thu hảo sau bước đi.

Lúc này Tần Nhan mới lộ ra một tươi cườitự đắc, Tần Nghị a Tần Nghị, ngày mai chính là tử kỳ của ngươi! Họ ngoại của Thích Thịđã sớm gia đạo sa sút, năm đó lão Thái Phó chỉ cóThích Thịlà một nữ nhi duy nhất. Lão Thái Phó ở thời điểm còn sống dựa vào uy phong còn sót của tiên hoàng không ai dám động tới Thích gia. Nhưng lão Thái Phó vừa chết, nam tử Thích gia lại đơn bạc, trong triều lại không có người, chỉ dựa vào vài môn hạ đệ tử củalão Thái Phó kia, có thể nào trở thành hậu thuẫn củaTần Nghị? Nhưng hắn không thể tưởng được, Tần Nghị cư nhiên so với Tần Phiềnđã chết kia còn muốn vô dụng hơn, Tần Phiền tuy rằng không đầu óc rốt cuộc còn dám khởi binh mưu phản, mà Tần Nghị cố tình chết đến nơi mà còn không tự biết! Hắn nghĩ hắn vẫn còn là thái tử điện hạ năm đó nhận hết tất cả sủng ái sao?! Hừ, Thần Anh còn lo lắng ngườiso với bao cỏ còn không bằng này sẽ có sẵn thủ đoạn, thật sự là rất đánh giá cao hắn!

Tần Nhan nhìn bàn tay mình, rồi sau đó chậm rãi nắm chặt, thiên hạnày, là thuộc về hắn, Tần Nhan!

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Cốc Dương cẩn thận giúp Phượng Thần Anh mở ra băng vải, miệng vết thương vai trái từng bị một kiếm xuyên thấu bắt đầu khép lại, bởi vì miệng vết thương kết vảy, màu vảy đỏ thẩm cùngmàu nâu thảo dược hỗn hợp ở một chỗ, cho nên có vẻ rất dữ tợn đáng sợ. Cốc Dương cầm một cái cây nạo bằng gỗ, nhẹ nhàng đem thảo dược đã mất đi tác dụng gỡ xuống dưới. Tuy rằng động tác đã rất nhẹ, nhưng mà đụng tới miệng vết thương vừa mới bắt đầu khép lại vẫn là khiến Phượng Thần Anh đau mặt nhăn mày.

Đường Phi một bên nhìn trong lòng run lên theo, thốt ra nói: “Ngươi điểm nhẹ.”

Cốc Dương ngừng tay, giương mắt nhìn Đường Phi, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. Đường Phi lúc này mới phát hiện chính mình phản ứng quá độ, có chút xấu hổ ngượng ngùng.

“Nhìn cái gì vậy, ngườicủabổn tọa ngươi có thể tùy tiện xem sao! Mau đổi dược của ngươi đi!” Phượng Thần Anh hung tợn hướng Cốc Dương mắng, nhưng trên mặt lại mang theo nồng đậm tiếu ý.

“Hứ.” Cốc Dương quay đầu lại tiếp tục, một bên cấp Phượng Thần Anh đổi dược mới một bên trêu chọc nói: “Ngươi như thế nào biết ta ở đây nhìn tiểu tình nhâncủangươi? Không phải nhìn không thấy sao? Hay là nói phía sau ót của ngươi có con mắt thứ ba?”

“Loại chuyện nhỏ này cần phải nhìn sao? Bổn tọa có thể cảm giác được! Ta đoán vừa rồi Phi nhi khẳng định đỏ mặt, đúng hay không?” Phượng Thần Anh tự tin nói, bộ dáng kiêu ngạo kia khiến Đường Phi rất muốn giơ quyền lênở trên đầu hắn đánh một chút!

“Được rồi được rồi, biết các ngươi ân ái, không cần khoe ra! Nổi hết cả da gà!” Cốc Dương nói xong, khoa trương rùng mình một cái.

“Nhanh chóng làm cho xong đi!” Đường Phi rốt cục không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ một tiếng nói: “Đổi dược một chút cũng ồn ào như vậy!”

Bệnh nhâncùng đại phu đồng thời không lên tiếng, Đường Phi nổi giận lên là rất khí thế !

Đợi đem miệng vết thương tay phảiPhượng Thần Anhcũng thay đổi dược, Cốc Dương nhẹ nhàng thở ra, vác hòm thuốc lên trên lưng, cúi chào một cái sau lòng bàn chân nhẹ nhàng bước đi.

Đường Phi tự giác đem băng vải tháo ra đều thu thập hảo vứt bỏ, lại múc bồn nước ấm cấp Phượng Thần Anh lau mặt.

Khăn tay ấm áp ở trên mặt nhẹ nhàng vuốt quá, Phượng Thần Anh thoải mái thở dài, lại có chút tiếc nuối nói: “Vẫn là không thể tắm rửa a, thực tưởng nhớ dục trì ở phía sau thống thống khoái khoái ngâm một lần!” Mười ngày qua đều là Đường Phi giúp hắn laucơ thể, tuy nói hắn mỗi lần đều thực cẩn thận, thực nghiêm túc làm vệ sinhcho hắn, nhưng mà mười ngày không chính thức tắm rửa qua một lần, quả thật làm cho hắn rất khó chịu. Đặc biệt, thời điểm làm xong có thể dụ hoặc Đường Phi làm một ít “vận động” hữu ích thể xác và tinh thần......

“Cốc Dương không phải nói lần này đổi xong dược, đợi lần tới là có thể chạmnước sao? Nhịn chút nữa, rất nhanh là có thể.” Đường Phi mặt không chút thay đổi an ủi nói, cả âm điệu rất thản nhiên.

Phượng Thần Anh bỗng nhiên tà khí cười, có thể vì cặp phương mâu kia ảm đạm không ánh sáng làm cho nụ cười này giảm không ít, vào mắt Đường Phi xem ra có chút tính đùa dai của trẻ con.

“Phải nói là, đến thời điểm đó, chúng ta là có thể đao thật chân thương cùng nhau làm?” Phượng Thần Anh theo hơi thở Đường Phi tiến lên, ngữ khí ái muội: “Mấy ngày nay đều là ngươi giúp ta, nhưng bởi vì hai tay ta cũng không tiện cử động, ngươi cơ hồ không được thoải mái thư giải, đợi ngày đó ta sẽ hảo hảo hầu hạ ngươi!”

Đường Phi vươn tay chụp lấy gương mặt Phượng Thần Anh đem ngườiđẩy trở về, ngữ khí thản nhiên: “Đợi ngày đó hãy nói sau.”

Rốt cục đã nhận ra Đường Phi có điểm không thích hợp, Phượng Thần Anh oai đầu, hỏi: “Làm sao vậy? Giống như có vẻ không vui.”

“......” Đường Phi trầm mặc, ánh mắt nhìn bàn tay phải Phượng Thần Anh quấn một vòng băng vải. Phượng Thần Anh có chút hoảng hốt, Đường Phi như vậy làm cho hắn thực bất an, hôm trước Mặc Trúc nói với hắn ngày đó đi qua Phương Hoa Lâu bọn họ gặp Hà Tịch, Hà Tịch không biết nói với Đường Phi gì đó, sau đó liền vội vàng bận rộn rời đi. Mặc Trúc nói, Hà Tịch giống như khuyên bảo Đường Phi rời đi, rời đi nơi này.

Chẳng lẽ Đường Phi định nói với mình hắn sẽ rời đi sao? Tiết thanh minh tới, Đường Phi có phải hay không sẽ nói lời từ biệt? Tuy rằng biết Đường Phi đời này cũng không có khả năng trở lại thế giới của mình, Mộc TrạccùngThiên Tinh bất quá là nghe theo hắn phân phó lừa gạt Đường Phi. Nhưng mà, vẫn là sợ chính tai nghe được Đường Phi đối hắn nói hai chữ “rời đi”.

Ngay tại lúc Phượng Thần Anh bất an hết sức, Đường Phi bỗng nhiên vươn tay đặt ở trên bàn tay bị thương của hắn.

“Ta vừa rồi nhìn thấy miệng vết thương trên bàn tay rất sâu, cho dù khỏi hẳn cũng sẽ lưu lại một cái vết sẹo thật sâu đi?” Đường Phi thanh âm rất nhẹ, ngữ khí lại dị thường trầm trọng.

Phượng Thần Anh sửng sốt, có chút đần độn “A” một tiếng, nói: “Lưu sẹo thì lưu sẹo, một đại nam nhân còn để ý chuyện này?”

“Không phải.” Đường Phi lắc đầu, nói: “Vết sẹo này là từ lòng bàn tay của ngươi kéo ra, tạo thành một đường thẳng tắp rất dài. Ta từ trước nghe một lão nhântrong cô nhi viện nói, đoạn chưởng là điềm xấu. Cho nên vừa rồi nhìn thấy liền nghĩ, ngươi về sau có thể hay không sẽ chịu khổ cực?” Đường Phi nói xong, mở ra bàn tayPhượng Thần Anh, nhẹ nhàng ở trên băng vải màu trắng vuốt ve.

Cho dù cách lớp băng vải thật dày, Phượng Thần Anh cũng có thể cảm giác được độ ấm đầu ngón tay Đường Phi chạm tới lòng bàn tay mình, giống nhưchảy thẳng vào trái tim. Năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt lại, bắt lấy tay Đường Phi, nói: “Như thế nào sẽ khổ? Ta bên người có khỏa ‘Đường’ này,mỗi ngày đều làm cho ta cảm thấy thực ngọt. Đường Phi, về sau khoái hoạt của ngươi là khoái hoạtcủa ta, hạnh phúc của ngươi cũng là hạnh phúccủa ta, thống khổ của ngươi đềulà thống khổcủa ta. Đoạn chưởng này không phải điềm xấu, mà là dấu ấn ngươi tặng cho ta, là dấu ấn may mắn nhất.” Nếu lúc ấy hắn không bắt lấy thanh kiếm, Đường Phi hôm nay sao có thể hoàn hảo vô khuyết đợi ở bên người hắn? Cho nên vết kiếm này không phải điềm xấu, mà là ân huệ duy nhất trong suốt nhiều năm qua, lão thiên gia đã ban cho hắn.

Ta nghĩ ta là thật sự thích ngươi. Những lời này ở ngay tại bên môi Đường Phi bồi hồi, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Tiết thanh minh buông xuống, hắn sớm hay muộn sẽ rời đi không phải sao? Lời Hà Tịch cảnh cáo, hắn ghi tạc trong lòng, cũng bởi vì như vậy, những ngày cuối cùng hắn muốn tận lực bồi ở bên ngườiPhượng Thần Anh. Hắn từng nghĩ đến Phượng Thần Anh và mình giống nhau, ở trong hoan tràng ngoạn ý, đối với tình cảm đều thực đạm mạc, cầu hưởng một trận tham hoan, sau liền hảo tụ hảo tán. Cho nên mới không kiêng nể gì đáp ứng cùng hắn bắt đầu, hắn nghĩ Phượng Thần Anh là một nam nhân rất dễ buông tay, không dễ tổn thương. Nhưng mà, nay xem ra, hắn đã đoán sai. Loại chuyện tình cảm này quá mức trầm trọng cũng quá mức phức tạp, hắn không chịu đựng nổi, cho nên càng không muốn cho Phượng Thần Anh một chút hy vọng. Cho dù hắn thật sự thích Phượng Thần Anh, cũng sẽ không buông tha thế giới của mình, ở tại chỗ này dùng thân thể người khác sống qua ngày.

Đường Phi thân thủ áp lên mặtPhượng Thần Anh, trong lòng yên lặng nói: “Thần Anh, thực xin lỗi, khiến cho ta tái ích kỷ một lần đi. Về sau, cũng sẽ không còn cơ hội.”

Một đêm này, hai người ôm nhau mà ngủ, bụng lại chứa đầy tâm sự.

----------------------

Tiểu kịch trường:Vương giảtrên cây.

Ở thật lâu thật lâu trước kia, có một gốc cây ngô đồng cao lớn nghe nói đã có hơn ba trăm tuổi. Mặt trên nguyên bản có rất nhiều sâu nhỏcó xinh đẹp cũng có xấu xí. Nhưng đến một ngày, một con hoa sâu nhỏ đến đây, so với toàn bộ các con sâu khác đều xinh đẹp hơn, cây ngô đồng cũng chưa từng thấy con sâu này đến ở. Sâu xinh đẹp này kêu là “Phượng hoàng”, đem các con sâu khác đều đánh chạy, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ hung thần ác sát đối bọn họ nói: “Ta là vương giả trên cây này! Ai cũng không được phép ở lại trên cây của ta!” Nhóm sâu đành phải khóc rống, lưu nước mắt chạy đi.

Cứ như vậy qua nhiều năm, có một ngày Phượng Hoàng đánh ngáp tỉnh lại, tính đi tìm một quả ngô đồng ngọt nhấtlàm điểm tâm, lại phát hiện một kẻ to gan lớn mật xâm nhập!

Phượng Hoàngnhe răng ra, dựng thẳng lên lông toàn thân, thậm chí ngay cả trên người Phượng Hoàng xinh đẹp đều giống như phun ra lửa!

Cư nhiên dám xâm nhập lãnh địa bổn đại gia?! Phượng Hoàng thở phì phì một khúc lại một khúc, mấp máy thân hìnhmập mạp của kình, còn chưa tới trước mặtkẻ xâm nhập kia, Phượng Hoàng liền bỗng nhiên ngừng lại.

Oa! Hảo, thật là một con sâu rất khá a! So với con sâu trụ cách vách nhà hắn kia còn muốn xinh đẹp hơn! Đồng dạng thân mìnhthịt cuộn cuộn, cả người lộ ra oánh quang xanh biếc, không mang theo một tia tạp sắc, ánh dương quang trên trời xuyên qua lá cây đánh vào trên người hắn, liền giống như một khối băng oánh phỉ thúy, nhiếp hồn phách ngườikhác.

A ~~ Phượng Hoàng nước miếng đều chảy xuống, một đôi mắt phượng nhếch lên phiếm mê muội ly quang. Chú sâu này thoạt nhìn so với ngô đồng vừa nẩy mầm mùa xuân còn muốn tươi mới nhiều nước hơn, trông rất ngon miệng. Hảo nghĩ, hảo nghĩ, ở trên mông thịt cuồn cuộn của hắn, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm......

Có lẽ là tầm mắt Phượng Hoàngquá mức nóng rực, con sâu xanh biếc xinh đẹp kia rốt cục phát hiện có con trùng khác đang nhìn hắn. Ngạo mạn quay đầu, thấy được Phượng Hoàng xinh đẹp đó, một chút cũng không kinh ngạc, thản nhiên tiếp đón: “Nhĩ hảo, ta là Đường Phi.”

Úc úc úc úc! Phượng Hoàng cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào! Mĩ trùng (sâu xinh đẹp)thanh âm hảo hảo dễ nghe! Mĩ trùng tính cách cũng rất lãnh đạm a!!

Cứ như vậy, bị sắc đẹp mê hoặc,Phượng Hoàng chẳng những không ngăn cản kẻ xâm lược, ngược lại còn cho hắn ở lại. Đem chỗ ngủ tốt nhất của mình tặng cho Đường Phi trụ, đem lá cây tối tươi mới cùng quả thực tối ngọt đưa cho Đường Phi ăn.

Nhưng mà, một tháng sau, Đường Phi vẫn là đối Phượng Hoàng rất lãnh đạm, thậm chí cho tới bây giờ đều không có đối hắn cười qua. Không cần nói nở nụ cười, cho dù một sắc mặt hoà nhã cũng không cho hắn.

Một ngày này, Đường Phi như cũ ăn xong cơm trưa phong phú,sau ở một cái thân cây thẳng tắp tản bộ tiêu hóa thức ăn, Phượng Hoàng như cũ buồn bực chậm rãi đi theo phía sau Đường Phi.

Ai, hắn khi nào mới có thểcùng Tiểu Phi Phi có tiến triển đây? Đừng nói đến chuyện ở trên tiểu thí thí (mông nhỏ)dụ trùng phạm tội kia của hắn cắn một ngụm, chính là tới gần hắn trong phạm vi mười bướccũng không làm được a!

Bỗng nhiên, Đường Phi đằng trước đình chỉ hoạt động. Phượng Hoàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại, trùng hợp lúc này Đường Phi cũng quay đầu, đầu tròn vo lóe ra lục quangmị hoặc yêu diễm, một đôi ánh mắt đen thẫm hơi hơi nheo lại, nhìn Phượng Hoàng sau đó khóe miệng hơi hơi gợi lên.

A a a a a!!! Phượng Hoàng không bình tĩnh! Tiểu Phi Phi là đối hắn cười sao? Ý tứ của hắn có phải hay không chính mình có thể ở trên thân hắn cắn hai ba miếng, sau đó tiếp tục làm cái gì cái gì cái gì kia!

Một trận váng đầu, hoảng não, động kinh, vặn vẹo qua đi, Phượng Hoàng rốt cục làm cho mình bình tĩnh lại. Tiểu Phi Phi đã quay đầu không nhìn hắn, bất quá nhưng không có tái đi lên phía trước, thật giống như đứng ở tại chỗ chờ Phượng Hoàngtiến tới.

Phượng Hoàng hít sâu một hơi, đừng khẩn trương đừng khẩn trương, nhớ ngày đó đại gia ta thế nhưng là mê chết ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ trùng(sâu nam sâu nữ =)) ), nhất chỉ phong lưu, phóng khoáng độc nhất vô nhị, tuấn mỹ vô trù, siêu cấp lớn soái sâu a!

Tốt lắm, chuẩn bị tốt! Phượng Hoàngkhúc thân đầu ngẩng lên, khúc thân giữa cong lại, như súng bắn đạn tràn ngập co dãn. Trong nháy mắt, Phượng Hoàng liền như một mũi tiễnbắn thẳng đến bên Đường Phi! Sắc đẹp trước mặt còn nói cái gì phong độ a!

Bất quá tiếp theo không như mong đợi, Phượng Hoàng liền phát hiện chính mình ly khai Đường Phi càng ngày càng xa, hơn nữa thân thể giống như đang thẳng tắp hướng tàng cây ở dưới rơi xuống. Không dám tin cố gắng ngẩng đầu, chỉ thấy Tiểu Phi Phi lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng gợi lên một cái độ conglãnh khốc hết sức, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nói: “Trên cây này, nếu chỉ có một vương giả, thì phải là ta, Đường Phi !”

Như vậy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Bởi vì lúc ấy hết thảy đều phát sinh quá nhanh, chúng ta hãy cùng xem lại một pha quay chậm.

Ngay lúc đó tình huống là như vậy: Đang lúc Phượng Hoànglấy tốc độ như bão táp hướng Tiểu Phi Phi đánh tới, Tiểu Phi Phi bỗng nhiên khom lưng một cái, rồi sau đó là một cái động tácxinh đẹp nhảy lấy đà, tư thế kiện mỹ oai hùng kia treo ở giữa không trung. Đúng lúc này Phượng Hoàng đã bổ nhào vào trước mặt hắn, cũng chính trong nháy mắt, tiểu thí thí mà Phượng Hoàngtưởng niệm đã thật lâu mạnh mẽ hất một phát về phía trước! Đem Phượng Hoàngđắm chìm ở trong kinh hỉ đạp xuống. Mà Tiểu Phi Phi, hoàn thành một loạt động tácnày, sau chậm rãi nhắm hai mắt lại, thân thể mập mạp xanh biếc vững vàng trở lại vị trívừa rồi.

Pha quay chậm chấm dứt, liền có một mànvừa rồi.

“Trên cây này, chỉ có một vương giả!”

----------------------

P/s: chương kế thẩm vấn Tần Nghị, có nhiều màn hay để coi nha….

## 64. Chương 64: Chịu Thẩm Vấn

Hôm nay Tần Nghị dậy thật sớm, nguyên nhânlà gì?Đơn giản chỉ vì trong mộng kia tất cả đều là thiên hạchính mình ngày đêmmong nhớ. Thời điểm sắc trời hơi hơi âm u, hắn đãtừ trong mộng tỉnh lại, sau đó rốt cuộc không ngủ tiếp được. Tính tính thời gian, hắn cùng Thuần Vu Quyết xa nhau đã bảy ngày. Từ lúc cùng Thuần Vu Quyết nhận thức tới nay, đây là lần đầu tiên bọn họ tách ra lâu như vậy.

Nghĩ đến đây Tần Nghị nghiến răng nghiến lợi, đều do Ngũ đệ cùng Phượng Thần Anh, lộng một khối thịt heo lớn như vậy cho hắn cắn, cũng không nghẹn chết a!

Đúng lúc này, viện ngoại vang lên một thanh âm eo éo: “Hoàng Thượng có chỉ, tuyên thái tử điện hạ đến Loan Hòa điện yết kiến !”

Tần Nghị hơi hơi sửng sốt, lập tức cười lạnh, đợi lâu như vậy, rốt cục đến đây. Cũng tốt, vở kịch này sớm một chút diễnxong, hắn có thể sớm một chút nhìn thấy tiểu Quyếtcủa hắn. Không biết tách ra lâu như vậy,tiểu Quyếtcó gầy đi hay không, có nhớ hắn hay không.

Vẫn một bộ quần áo, Tần Nghịcả triều phục cũng chưa đổi, bước ra khỏi lãnh cung.

Ngoài cửa, nội thị Vương công công bên cạnh Hoàng Thượng vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn Tần Nghị, phía sau còn đi theo một đội ngự tiền thị vệ.

Tần Nghị đối Vương công công cười cười, nói: “Có thể đi rồi.”

Tuy nói Tần Nghị thái tử này là không quyền không thế, nhưng ngườita hiện tại dù sao vẫn là thái tử không phải sao? Vương công công tự nhiên không dám thật sự đối hắn bất kính, hơi hơi hạ thắt lưng, nói: “Cung nghênh điện hạ.” ĐợiTần Nghị khởi bước đi trước, hắn mới vẻ mặt khinh thường mang theo bọn thị vệ đuổi kịp.

Trên Loan Hòa điện, Tần Diệp Minh cao lớn ngồi ở long ỷ phía trên, một thân Long bào trang trọng uy nghiêm, khí thế bức người, một đôi mắt hổ ánh sáng lạnh ẩn hiển, nhìn triều thần phía dưới không nói một lời. Trên Phượng tòa ngồi cùng hắn phía bên phải là đương kim hoàng hậu nương nương, sinh mẫu của Tần Nghị,Thích Thị, trên mặt trang điểm không đậm không nhạt, đoan trang đại thế, mũ phượng chói mắt cùng phượng bào rộng thùng thình càng có vẻ tôn lên đại khí cùng nghiên lệ của nàng. Chỉ là khóe mắt hơi nhăncùng trong mắt khó nén tiều tụy,biểu hiện nàng đã nhiều ngày lo lắng, dù sao cũng là thân sinh nhi tử, nàng không có khả năng thật sự làm được việc gặp nguy không loạn.

Tần Nhan ngồi ở phía dưới phía trái long ỷ, trên mặt đã không còn ôn nhu tiếu ýdĩ vãng, sắc mặt ngưng trọng lãnh khốc. Tần Diệp Minh niệm tình hắn bị thương chưa lành, cố ý ban tọacho hắn. Mà một nhi tử bị hại khác, nghe nói thương thế quá nặng đến nay còn không xuống giường được, liền ân chuẩn hắn hôm nay có thể không lên triều nghe thẩm.

Quần thần dưới triều người người câm như hến, cúi đầu thở lớn một chút cũng không dám, chỉ sợ Hoàng Thượng một cái không hài lòng liền lấy mình trút giận. Lần này sự kiện ám sát liên lụy quá lớn, không biết sẽ chết bao nhiêu người.

“Thái tử điện hạ giá lâm!” Ngoài điện tiểu thái giám cao giọng thông truyền.

Quần thần rõ ràng đều cứng hơn một chút, lại như trước không ai dám ngẩng đầu, càng không ai dám cấp Tần Nghị hành lễ.

Tần Nghị chậm rì rì bước vào Loan Hòa điện, trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười không chút để ý, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi hơi nheo lại, một bộ dánghiền lành ôn nhu. Chỉ là không ai có thể nhìn biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì, ánh mắt màu hổ phách bình tĩnh không gợn sóng, không thấy hỉ nộ, lại càng không có kinh hoảng.

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu.” Tần Nghị đi đến chính giữaLoan Hòa điện, đối với Tần Diệp Minh cung kính quỳ xuống hành lễ.

Thích Thị đã hồi lâu không gặp nhi tử, nay nhìn hắn hao gầy không ít, nhất thời đau lòng vô cùng. Nội tâm đã kiềm chế không được, nàng vừa định kêu Tần Nghị mau đứng lên, liền nhìn thấy tầm mắt Tần Nghịđối nàng đảo qua, ý vị thâm trường. Thích Thị trong lòng biết hiện tại chỉ có thể nhẫn nại, liền cưỡng bức bản thân dựng thẳng sống lưng, không nhìn tới hắn, chỉ là trong mắt đã có lệ quang ẩn hiện.

Tần Nghị đem hết thảy này đều xem vào đáy mắt, trong lòng đau lòng mẫu thân vì hắn chịu tội, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm áy náy thở dàimột tiếng.

Tần Diệp Minh giống như không có nghe đến Tần Nghị thỉnh an, chỉ là nhìn hắn lạnh lùng hừ một tiếng, không gọi hắn đứng dậy, cứ như vậy để hắn quỳ.

Trong đại điện tĩnh cả thanh âm một cây châm rơi xuống cũng nghe được rành mạch, Tần NghịthấyTần Diệp Minh không bảo hắn bình thân, trong mắt còn có sắcoán hận, cũng không chút để ý, trên mặt tươi cười mảy may không giảm.

Nhưng thật ra Tần Nhan ngồi ở một bên xem đủ, thu liễm tiếu ýtrả thù trong mắt, chậm rãi đứng lên đi đến bên ngườiTần Nghị, đối với Tần Diệp Minh hơi hơi khom người, nói: “Phụ hoàng, khụ khụ khụ, có cái gì nói, không bằng để cho hoàng huynh đứng lên rồi hãy nói đi. Mặt đất lạnh lẽo, khụ khụ, hoàng huynh lại ở lãnh cung nhiều ngày, sợ là chịu không nổi.”

Tần Nhan trong mắt không hề nhẫn sắc, thần sắc hơi có bệnh, trên mặt lại biểu hiện ra một bộ dáng huynh đệ thâm tình, lời nói bởi vì bị thương chưa lành mà thường xuyên mang theo ho khan. Tần Diệp Minh nhất thời một trận đau lòng, nhìn Tần Nhan trong mắt tràn đầy đau lòng cùng từ ái. Lại nhìn xem Tần Nghịquỳ gối bên cạnh hắn, một kẻ đã chết đến nơi còn nhàn nhã như vậy, trong lòng lại hận nghiến răng nghiến lợi, lửa giận cứ như vậy bạo phát ra!

“Ngươi, nghiệt tửnày!” Tần Diệp Minh vung tay áo, cầm trong tay gì đó hung hăng ném đến trước mặtTần Nghị. Tần Nghị cúi đầu, khẽ nhíu mày, nga, là lệnh bài thái tử phủ a.

“Ngươi có biết chính ngươi đã làm chuyện tốt gì không?! Thế nhưng phái người đi ám sát huynh đệ của mình, thiếu chút nữa hại trẫm mất đi hai nhi tử!” Dứt lời Tần Diệp Minh lại chỉ vào Tần Nhan, trong mắt vừa phẫn nộ vừa đau lòng: “Ngươi nhìn xem hoàng đệngươi, ngươi hại hắn như vậy,hắn chẳng những không có một câu oán hận, ngược lại còn cầu tình sợ ngươi sẽ bệnh! Trẫm đối với ngươi, thật sự là quá mức thất vọng!”

Thích Thịngồi ở bên cạnh hắn,trên mặt vẫn là trấn định, nhưng hai tay dấu ở trong ống tay áo rộng thùng thình gắt gao nắm chặt, cố nén bi thống cùng thất vọngtrong lòng. Năm đó mẫu thân Tần Nhan,Nhu phi ở trong thuốc dưỡng thai của nàng hạ độc, độc chết hài nhitrong bụng nàng. Tần Diệp Minh cư nhiên còn chạy tới thay nàng cầu tình, nói nàng chỉ là không hiểu chuyện, năm đó Thích Thị vỗ về cái bụng đã lõm xuống của nàng, hài nhi đã không còn. Nhìn phu quân của mình bộ dánglo lắng đau lòng, nàng chỉ nói một câu: hoặc là Nam Nhuchết, hoặc là toàn bộ Nam gia đều cùng hài nhi của nàng chôn theo. Lúc ấy Thích lão Thái Phó còn tại thế, trong triều phần lớn đều là môn hạ đệ tử của y, bọn họ mượn danh thượng thư yêu cầu ban chết choNhu phi, cuối cùng tất cả rơi vào đường cùng,Tần Diệp Minh cấp Nhu phi ban thưởng ba thước lụa trắng, một ly rượu độc, tự mình lựa chọn. Đến đây, vợ chồng bọn họ không bao giờ phục hồi tình cảmnăm đó nữa, Đế Hậu hai người chia phòng ngủ đã gần hai mươi năm.

Nhìn nhi tử đang quỳ, Thích Thị lại đem lệ quangtrong mắt bức trở về. Tần Diệp Minh, ngươi vĩnh viễn cũng không biết năm đó vì gả cho người ta yêu nhất, ta đã vì ngươi mà buông tha cái gì. Để yêu ngươi, ta từ bỏ thân phận tôn quý nhất,sinh hoạtxa hoa nhất, thậm chí hại chết hài nhi của mình. Hiện tại Nam Nhuđã chết lại còn khi dễ đến trên đầu ta, hại luôn một nhi tử cuối cùng của ta. Các ngươi ai cũng đừng nghĩ thực hiện được! Hôm nay, ta muốn đem ủy khuất cùng thống khổ nhiều năm qua như vậy,toàn bộ đòi lại!

Tần Diệp Minh nổi giận đem chúng thần dọa đến toàn thân run rẩy, tất cả đều quỳ phục xuống hô to: “Hoàng Thượng thỉnh bớt giận.”

Tần Nhan xem Tần Diệp Minh phát ra hỏa, mục đích của chính mình cũng đạt tới, liền nghĩ sẽ đem hỏa này đốt càng vượng. Lại tiến lên một bước, Tần Nhan trong mắt tràn đầy tín nhiệmđối với huynh trưởng, vội vàng thayTần Nghị biện giải: “Phụ hoàng thỉnh bớt giận, xin nghe nhi thần nói một lời.”

Tần Diệp Minh nhìn thấy nhi tử mình yêu nhất lên tiếng, cơn tức áp chế đi một chút, ngữ khí cũng thoáng dịu hơn, nói: “Ngươi nói.”

“Phụ hoàng, tuy nói thích khách trên người đều có lệnh bài thái tử phủ, nhưng mà nhi thần tin tưởng hoàng huynh sẽ không làm ra chuyện giết hại huynh đệ. Hơn nữa hoàng huynh đã là thái tử, hắn không có lý do gì muốn giết ta cùng Tam hoàng huynh.” Tần Nhan vừa mới dứt lời, còn có người mở miệng nói.

“Vương gia lời ấy không đúng!” Trong đám quần thần có một võ tướng tráng kiện đứng lên nói, trên mặt thô ráp tràn đầy khó chịu, một bên hung hăng nhìn chằm chằm Tần Nghị vừa nói: “Vương gia ngài thiện tâm, ngài xem ngườita như huynh đệ, nhưng ngườinọ còn không biết hảo tâm của ngài đâu! Hoàng Thượng, Vương gia, xin thứ cho mạt tướng là người thô lỗ chỉ biết mang binh đánh giặc, nói chuyện đều là trực tiếp sẽ không vòng vo. Lời phế truất trước đó vài ngày ồn ào huyên náo, dân gian dân chúng cùng trong triều phần lớn mọi người đều cho rằng Vương gia hiền đức,‘Hiền vương’ chi mệnh hoàn toàn xứng đáng! Đều nói ngôi vị thái tử do Vương gia ngài làm tối thích hợp! Nhưng đâychỉ là lời đồn! Cư nhiên bị một số ngườilàm trở thành sự thật, sợ địa vị của mình đã bị uy hiếp, tự nhiên sẽ làm ra chút thương thiên hại lý, trời đất bất dung!” Người nói chuyện là một tướng quânthuộc hạ của Chân Nhung, điển hình cho thể loại mãng phu, trên chiến trường chỉ để ý đấu tranh anh dũng, chưa bao giờ dùng đầu óc. Hắn có thể nói ra những lời này, đương nhiên là có người ghé vào lỗ tai hắn thổi chút gió, hướng hắn nghĩ đến phương diện này. Hơn nữa Tần Nhan lại là con rểChân Nhung, mặc kệngười có giáhay không, cũng thu được tâm của võ tướng bọn họ.

Tần Nhan khóe miệng khẽ nhếch, nhưng rất nhanh lại biến mất, ngẩng đầu nhìn tướng quânkia, thấp giọng nói: “Trong triều đình, tướng quân chớ nói bậy!”

“Ngươi im lặng!” Mắt thấy tướng quân kia còn muốn nói tiếp, Chân Nhung ở phía sau đứng lên, dùng ánh mắt ngănlời của hắn. Tướng quân đó chấn động, không cam lòng lui khai.

“Hoàng Thượng, Thánh nhân có câu: Người làm vua tất để ý thiên hạ, yêu dân như con. Thần thân là nhạc phụ Hiền vương, về tình về lýlẽ ra không nên nhiều lời, nhưng mà Hoàng Thượng, lời Hoàng tướng quân nói không phải không có lý. Thái tử điện hạ phái người ám sát Hiền vương cùng Phúc vương, chứng cớ vô cùng xác thực. Mà thái tử điện hạ từ khi sự phát đến nay, chưa bao giờ thay chính mình biện giải qua một câu, đạy không phải biểu hiện cam chịu sao? Hiền vươngnhân đức, biết rõ huynh trưởng mình chính là hung thủ, cũng vẫn thay hắn cầu tình.” Nói tới đây, Chân Nhunghơi ngừng lại, đối với Tần Diệp Minh thật sâu cúi đầu, hô to: “Thường nói vương tử phạm pháp, đồng tội như dân, thần thỉnh cầu Hoàng Thượng y theo quốc pháp, xử trí thái tử điện hạ !”

Dứt lời, đám võ tướng thuộc hạ Chân Nhungcùng hơn phân nửa văn thần đều đối với Tần Diệp Minh cúi đầu, đồng hô: “Thỉnh Hoàng Thượng theo pháp xử trí!”

Tần Nhan trong mắt xẹt qua một tia đắc ý, giống như khiếp sợ nhìn triều thần, lại nhìn xem Tần Diệp Minh, cúi đầu trầm mặc không nói, vẻ mặt đau kịch liệt. Chỉ có Tần Nghịquỳ trên mặt đất thấy được tia tiếu ý trên miệng hắn.

Nhàm chán ngáp một cái, lời vừa ra, vừa thấy đã biết là không tốt, xem ra thái tử như hắn vẫn là không được ưa chuộng a! Tần Nghị chậc chậc, phe phẩy cúi đầu.

Tần Diệp Minh vẫn trầm mặc không nói, sắc mặt âm tình bất định. Tần Nghị chung quy là cốt nhục của hắn, hơn nữa là tôn tửtiên hoàng tối sủng ái, muốn hạ sát thủ, hắn thật sự làm không được. Đang nghĩ tới không bằng phế đi thái tử vị, biếm thứ dân, trục xuất kinh thành trọn đời không thể trở về, Tần Nghịluôn luôn tại nhàm chán xem kịch,rốt cục mở miệng .

“Ân ? Các ngươi đều như vậy ủng hộ Ngũ đệ, như thế nào lại không tin tưởng lời hắn nói? Bổn vương thật là oan uổng a, Ngũ đệ nói không sai!” Tần Nghị vẻ mặt vô tội mở miệng, nháy ánh mắt bộ dáng một mảnh ngây thơ.

Tần Diệp Minh mạnh mẽ nhìn về phía hắn, đối với Tần Nghị chết cũng không hối cải, hắn giờ phút này thật là động sát tâm!

“Ngươi, nghiệp chướng này nói cái gì?!”

------------------

Phượng Tê Các, Diên Phi viện.

Phượng Thần Anh sáng nay đã được Tần Nhan đưa tới tin tức, hôm nay đem Tần Nghịra thụ thẩm. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, hoàng đế mặc dù không giết hắn, phế đi thái tử vị hẳn là không thể thiếu.

Phượng Thần Anh đối với kế hoạch Tần Nhan cũng không xem trọng, Tần Nghịlàm thái tử đã hai mươi năm, bên người phong ba lớn lớn nhỏ nhỏ xuất hiện không ngừng, lại có thể hóa hiểm thành an. Hắn cùngTần Nghị giao thủ nhiều năm, cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấu được hắn. An bài ở người nọ bên cạnh hắnđến nay vẫn không thăm dò ra chi tiết. Thâm tàng bất lộ, đây là Phượng Thần Anh đánh giá vềTần Nghị.

Bất quá, Phượng Thần Anh gợi lên khóe miệng cười, cười có chút gian trá. Nương theo chuyện lần này, nói không chừng có thể làm cho Tần Nghị đem con bài chưa lật kia mang ra. Kỳ thật Tần Nhan không biết, tất cả mọi người cũng không biết, tấmlệnh bài thái tử phủ, là Vô Tướngtheo mệnh lệnh của hắn trước khi ngất đi, vụng trộm đặt ở trên người Lam Tử Tương. Hắn muốn kế liền có kế, thuận theo thế trận lần này đem chi tiết của Tần Nghịđều dò xét ra. Nhưng ai biết, lệnh bài vừa xuất hiện, thật ra đã làm cho hắn trong lúc vô tình biết được rất nhiều chuyện hơn những gì hắn nghĩ.

Vô luận hôm nay là Tần Nghị thắng hay là Tần Nhan thắng, cuối cùng người thắng chân chính vẫn là hắn, Phượng Thần Anh.

Cửa “cọt kẹt“ một tiếng mở ra, Đường Phi đi đến, sắc mặt ngưng trọngít khi có.

“Ngươi đã đến rồi?” Phượng Thần Anh còn chưa nhìn thấy, theo thanh âm dùng ánh mắt không có tiêu cự nhìn Đường Phi, trên mặt mang theo thản nhiên tiếu ý.

“Ân.” Nhìn đến Phượng Thần Anh bình thản như vậy, Đường Phi trong lòng cũng bất giác buông lỏng, hướng hắn đi đến.

“Hôm nay thời tiết hẳn là không tồi đi? Không bằng dìu ta ra ngoài đi dạo?” Phượng Thần Anh mang theo chờ mong nói với Đường Phi.

Đường Phi nghĩ nghĩ, Phượng Thần Anh tựa hồ đã rất nhiều ngày không có ra ngoài đi lại, cũng là thời điểm nên dẫn hắn ra ngoài hít thở không khí. Liền nói: “Hảo.”

Đường Phi giúp đỡ Phượng Thần Anh chậm rãi ra khỏi phòng ngủ, bây giờ đang giữa mùa xuân, hoa viên ngoài viện tranh nhau đua nở, ở trong mùa thuộc về chúng, tản mát ra hương vị tối mê người. Mấy cây ngô đồng trơ trọi lúc trước đã phát ra chồi, một mảnh thông xanh um úc, rất là sinh cơ bừng bừng.

Cho dù nhìn không thấy, Phượng Thần Anh cũng có thể cảm giác được hoa viên đầy sức sống. Thật sâu hít một hơi, cảm thán nói: “Ở trong vị thuốc chua xót đợi nhiều ngày như vậy, quả nhiên vẫn là thế giới bên ngoài hảo, cả không khí đều tươi mát như thế!”

Đường Phi cười nhẹ, Hoa Phượng Hoàngnày tập tính hoang dã, đem hắn nhốt nhiều ngày như vậy thật đúng là làm khó cho hắn. Mắt thấy Phượng Thần Anh giãy khỏi tay Đường Phi, đang muốn mở ra song chưởng thoải mái duỗi người, Đường Phi bị dọa lập tức ngăn lại hắn, quát: “Thành thật một chút! Miệng vết thương vừa mới kết vảy,đừng có lộn xộn, cẩn thận vỡ ra!”

Phượng Thần Anh hậm hực đem cánh tay vươn ra một nửa lùi về, sau đó đem cái ngáp đến bên miệng cũng nuốt trở về, rất thống khổ.

“Đi, đến bên kia đi.” Đường Phi không khỏi phân trần, liền lôi kéo Phượng Thần Anh đi đến đình nhỏ trong hoa viên ngồi xuống. Đợi Phượng Thần Anh ngồi vào chỗ của mình, một đôi tay mới đặt lên vai hắn.

Đường Phi cẩn thận tránh được vết thương vai trái của Phượng Thần Anh, ở vai phải cùngsau gáy dùng lực đạo vừa phải thay hắn xoa bóp.

Đường Phi tay nghề xuất hồ bất ý rất tốt, huyệt Phong Trì phía sau gáy bị ấn, Phượng Thần Anh chấn động, toàn thân như vậy trong nháy mắt buộc chặt, lập tức lại không tự giác thả lỏng, than nhẹ lên tiếng: “A...... Thoải mái !”

Đường Phi lúc trước thực thích sau khi cãi thắng trên quan tòa sẽ đi một chỗ mát xa tư nhân thả lỏng người, nơi đó nhân viên mát xa thực sự là tay nghề nhất lưu, thời gian lâu, hắn học trộm được không ít thủ pháp, không nghĩ tới cư nhiên hôm nay dùng tới. Mát xa huyệt Phong Trì có thể giảm bớt đau nhức vùng cổ, cũng có thể lưu thông máu. Phượng Thần Anh ở trên giường nằm nhiều ngày như vậy, mát xa cổ cho hắn chính là rất thích hợp.

Phượng Thần Anh thoải mái nhắm mắt lại, trong lòng cũng tràn đầy kinh ngạc. Không phải bởi vì Đường Phi còn có chiêu thức ấy, mà là chính mình cư nhiên bị người đè xuống đại huyệt yếu hại,lại không nghĩ tới muốn tránh đi. Đổi thành trước đây, cho dù là Tần Nhan dám lớn mật như vậy đè đại huyệthắn, hắn nhất định sẽ không chút nghĩ ngợi một chưởng đánh ra rồi nói sau. Người luyện võ, tính cảnh giác so với ngườithường còn cao hơn, nhận thấy được nguy hiểm theo bản năng làm ra phản kích, huống chi Phượng Thần Anh vốn là cao thủ bên trong cao thủ? Phượng Thần Anh trong lòng cười khổ, xem ra chính mình so với trong tưởng tượng còn muốn hãm sâu hơn a......

Phượng Thần Anh vươn tay đang rảnh rỗi, bắt lấy tay Đường Phi đặt trên vai phải hắn, để vào trong miệng nhẹ nhàng cắn.

Đường Phi run lên, bị hành động thình lình xảy ra của Phượng Thần Anh biến thành mạc danh kỳ diệu. Đầu ngón tay, Phượng Thần Anh đã bắt đầu dùng đầu lưỡi vuốt ve...... Trên mặt truyền đến từng trận nhiệt khí, trong lòng rung động không hiểu làm cho Đường Phi quên đem tay mình rút về. Mở ra tay kia, Đường Phi ôm ấp trụ Phượng Thần Anh, bả đầu đặt ở trên vai hắn, ngón trỏ tay trái cùng ngón áp út vẫn còn để trong miệng của hắn. Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh sườn mặt hoàn mỹ, mê mẩn dùng môi ở trên mặt hắn nhẹ nhàng đảo qua. Đầu dần dần đi xuống dưới, môi đã muốn hôn lên khóe môiPhượng Thần Anh, như một con gà nhỏmổ lên cái mỏ của chim phượng hoàng.

Phượng Thần Anh hô hấp cứng lại, buông ra ngón tayĐường Phi, ngược lại một phen lôi kéo Đường Phi ngồi ở trên đùimình, sau đó thật sâu hôn xuống. Đường Phi ôm lấy cổ Phượng Thần Anh, nửa khép ánh mắt nhìn cặp mắt phượngđã mất đi quang hoa, hé miệng vươn lưỡi cùng Phượng Thần Anh triền miên.

Phượng Thần Anh hô hấp càng ngày càng dồn dập, thân thể nhiệt độ cũng dần dần tăng lên. Một tay ôm lưng Đường Phi, một tay mở rộng chân Đường Phi ra, mạnh mẽ dùng sức đem người ôm lấy.

“Ân -- !” Đường Phi bị dọa, hoàn toàn thanh tỉnh. Nhanh chóng buông tay đè lại bả vaiPhượng Thần Anh, vội la lên: “Ngươi muốn làm gì?!”

Phượng Thần Anh hai mắt thất tiêu nhìn không ra bất luận cảm xúc, chỉ là hơi thở nóng rực tiết lộ ý muốn của hắn, Phượng Thần Anh cũng không tính giấu diếm, nói giọng khàn khàn: “Về phòng, ta muốn ngươi !” Không phải “Ta nghĩ muốn ngươi” mà là “Ta muốn ngươi”, kém một chữ, ý tứ lại hoàn toàn bất đồng.“Nghĩ muốn” có một chút trưng cầu ý kiến đối phương, mà “Muốn”, lại là cường ngạnh không cho phép cự tuyệt.

Đường Phi khóe miệng run lên, nhẫn nại tính tình giải thích: “Thương thế của ngươi còn chưa hảo, Cốc Dương nói trước khi đổi dược lần cuối cùng, ngươi phải cấm dục.”

“Ta đã hoàn toàn hảo! Nếu không tin, đến trên giường ta chứng minh cho ngươi xem!” Phượng Thần Anh mặc kệ Đường Phi, dùng một chút lực liền đem Đường Phi hơi hơi giãy dụa gắt gao ôm không cho hắn cơ hộiphản kháng. Hắn đã nghẹn gần mười ngày, tiếp tục nghẹn nữa hắn nhất định bởi vì dục hỏa quá thịnh mà chết bất đắc kỳ tử!

“Ngươi mau buông ta xuống !” Đường Phi tức giận vẻ mặt đỏ bừng, lại không dám thật sự dùng đại lực giãy dụa, sợ một chút không cẩn thận làm hại Phượng Thần Anh miệng vết thương rạn nứt. Chỉ có thể quát lớn: “Bây giờ còn là ban ngày ban mặt, ngươi như thế nào nghĩ việc này! Còn có mặt mũi hay không?!”

“Ban ngày ban mặt? Thật có lỗi, hiện tại ở trong mắt gia chỉ có hắc ám.” Phượng Thần Anh ôm chặt Đường Phi lành lạnh nói, khóe miệng còn cầm theo nụ cười tà khí: “Ta vẫn nghĩ đến ngươi tối hiểu biết da mặt dầy ta đến độ nào!” Phượng Thần Anh nói xong, mới phát hiện Đường Phi chẳng những đình chỉ giãy dụa, hô hấp cũng giống như là trầm trọng rất nhiều.

“Phi nhi? Phi nhi, ngươi làm sao vậy?” Phượng Thần Anh có chút lo lắng hỏi, Đường Phi như thế nào bỗng nhiên ngừng nói?

“Chỉ có thế giớihắc ám, ngươi cảm thấy sợ hãi sao?” Trầm mặc hồi lâu, Đường Phi rốt cục mở miệng, chỉ là ngữ khí thực trầm trọng.

“......” Phượng Thần Anh rốt cục hiểu được bản thân vừa rồi nói sai, nhẹ buông tay, cẩn thận đem Đường Phi thả xuống, lại vẫn như cũ cầm chặt hai tay của hắn, trong cơ thể dục hỏa không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thản nhiên đau lòng cùng ấm áp.

“Sợ, như thế nào không sợ? Không ai thích cả đời sống ở trong bóng tối. Nhưng mà,” Phượng Thần Anh ngừng lại, nắm chặt hai tay Đường Phi giơ lên trước mặthai người: “Chỉ cần nắm tay ngươinhư vậy, mỗi ngày cảm giác được khí tức của ngươi, nghe được thanh âmngươinói chuyện, ta liền an tâm. Cảm thấy có ngươi ở bên cạnh, không có gì có thể làm cho ta sợ hãi.”

Đường Phi hai mắt nóng lên, cố nén lệ nức nở nói: “Thực xin lỗi......” Nếu không phải vì cứu hắn, Phượng Thần Anh sẽ không bị mù......

“Ta cứu ngươi, không phải vì cho ngươi nói với ta một câunhư vậy.” Phượng Thần Anh buông ra tay hắn, ôm quanh hắn, nhẹ giọng nói: “Cũng không phải vì cho ngươi báo đáp ta cái gì. Chỉ là lúc ấy muốn cứu ngươi, cho nên cứu. Chỉ là đơn thuần, muốn ngươi nhĩ hảo hảo sống sót thôi......”

Đường Phi dựa ở trong lòng Phượng Thần Anh, trong mắt một mảnh vắng lặng.

“Đường Phi, hôm nay đã là mười tháng ba, sau ngày mai, không, ngày kia, ta tự mình đưa ngươi đi Thượng Tinh Lâu. Tái lưu ngươi hai ngày coi như tư tâm của ta đi, theo giúp ta hai ngàycuối cùng, ta tự mình đưa ngươi đi.” Phượng Thần Anh ôm lấy Đường Phi, ngữ khí ai mặc, thậm chí còn dẫn theo thản nhiên cầu xin.

Phượng Thần Anh muốn đưa hắn đi?! Đường Phi chấn động, không dám tin mở to hai mắt. Khoảng cách tiết thanh minh càng ngày càng gần, Đường Phi luôn luôn tìm cơ hội muốn cùng Phượng Thần Anh nói, hắn phải rời khỏi. Nhưng mà, mỗi lần nói đến bên miệng, hắn vẫn không thể xuất khẩu. Chỉ tại trong lòng đối chính mình nói, chờ một chút. Chờ cái gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Hôm nay, Phượng Thần Anh lại tự mở miệng nói, muốn hắn rời đi. Đường Phi cái gì cũng không nói được, chỉ cảm thấy trong lòng, từng trận đau đớn.

“Hôm nay Tần Nghị thụ thẩm, ta tin ngươi đã biết được. Bất luận Tần Nghị sẽ bị định tội hay không, trận chiến đều hết sức căng thẳng. Hoàng hậu sẽ không trơ mắt nhìn nhi tử của mình chết, Tần Nghị cũng sẽ không ngồi yên chờ chết.” Phượng Thần Anh nói xong, cười khổ một chút: “Ngươi đi theo ta, không có khả năng chân chính an toàn. Ta không thể hại ngươi nữa, vô luận luyến tiếcnhư thế nào, vẫnphải buông tay ......”

Phượng Thần Anh lời còn chưa dứt, Đường Phi liền ngăn chận môi hắn, thật lâu sau, mới rời môi.

Đường Phi dùng thanh âm khàn khànnói với Phượng Thần Anh: “Thần Anh, chúng ta làm đi.”

Phượng Thần Anh không có trả lời, gắt gao ủng trụ Đường Phi lại hôn sâu, dùng hành động cho thấy câu trả lời.

---------------------

## 65. Chương 65: Quân Át Chủ Bài???

Hoàng cung, Loan Hòa điện.

Tần Diệp Minh mắt hổ trợn lên, lửa giận xông thiên nhìn Tần Nghị. Ở dưới mọi người sợ tới mức không dám ngẩng đầu, cũng có kẻ nhát gan chân đều phát run!

Duy độc người khởi xướng là Tần Nghị vẫn một bộ mặt vô tội tươi cười, ngẩng đầu không sợ không ngại nhìn phụ hoàngcủa mình.

“Phụ hoàng, người sinh khí lớn như vậy sao phải? Ngũ đệ chưa nói sai a, nhi thần thật sự vô tội. Vì sao phụ hoàng một chút cũng không cao hứng, ngược lại còn tức giận như thế?” Tần Nghị tựa hồ một chút cũng không để ý tình trạngtrước mặt, vẫn là bộ dángvô tội chịu oanuổng.

“Ngươi, ngươi nghiệt chủng này!” Tần Diệp Minhgiận đến phát run, vươn tay chỉ vào Tần Nghị, quát: “Ngươi làm ra loại chuyện này, cư nhiên đến chết còn không biết sai! Hôm nay trẫm không hảo hảo giáo huấn ngươi, trẫm liền thẹn với tiên đế! Người tới, mang ra ngoài đình đánh hai mươi trượng cho trẫm! Đánh thật mạnh!”

“Dạ!” Hai gã thị vệ ngoài đại điện lĩnh mệnh mà vào, bộ pháp chỉnh tề hướng Tần Nghị đi đến.

“Phụ hoàng! Thỉnh ngài tha hoàng huynh lần này đi!” Tần Nhan quỳ trên mặt đất kích động thayTần Nghị cầu tình: “Hoàng huynh chỉ là, chỉ là......” Tần Nhan cắn răng, một bộ dáng không biết nên như thế nào vì hắn giải vây.

“Nhan nhi, ngươi không cần vì hắn cầu tình! Hắn không đáng!” Tần Diệp Minh hung hăng trừng mắt Tần Nghị nói: “Hôm nay ai dám ngăn cản trẫm, trẫm thậm chí ngay cả kẻ đó cũng đánh! Mau đưa hắn dẫn đi!”

“Ai dám đụng đến nhi tử ta!” Ngay tại thời điểmhai thị vệ muốn lên trước bắt lấy Tần Nghị, Thích Thị rốt cục nhịn không nổi nữa!

Thích Thị mạnh mẽ đứng dậy, vung tay áo, minh hoàng phượng bào hoa quý loá mắt, một cặp hạnh mâu lãnh liệt nhìn hai gã thị vệ kia, không tức giận mà sinh uy nghi, trong Cung khí thế hiển lộ!

Thị vệ nhất thời bị dọa, chân mềm nhũn song song quỳ trên mặt đất, tề hô: “Thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội!”

“Phanh” một tiếng, Tần Diệp Minh hung hăng chụp một chưởng ở trên tay vịn long ỷ, thấp giọng quát: “Hoàng hậu!”

Thích Thịdựng thẳng thắt lưng, xoay người tà tà nhìn trượng phu của mình, trong mắt lộ vẻ lạnh lùng, thản nhiên nói: “Hoàng Thượng,xin hỏi có chuyện gì?”

“Hừ, hoàng hậu lá gan thật sự lớn. Trẫm nói qua bất luận kẻ nào cũng không được cầu tình, ngươi cho rằng ta thật sự không dám đánh ngươi?!” Tần Diệp Minh áp chế lửa giậntrong lòng, cùng Thích Thị đối diện.

Bên dưới quần thầnthở lớn một chút cũng không dám, Đế Hậu hai người tương kính như “băng” đã hai mươi năm, có phải hiện tại rốt cục muốn xé rách da mặt! Có thế, nhưng đây là việc nhà của đế vương, bọn họ làm sao dám xen vào! Cho dù là Chân Nhung cũng không dám lên tiếng!

Tần Nhan trong lòng cười lạnh, hoàng hậu chung quy là nhịn không được. Chọc giận phụ hoàng là tốt nhất, đem cả nàng cùng nhau phế đi, đỡ cho tương lai còn phải tái thu thập một lần!

Tần Nghị nhìn nhìn mẫu thân, bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn là thiếu kiên nhẫn a, tiểu Quyết như thế nào còn chưa tới?

“Hừ.” Thích Thị cũng lạnh lùng cười: “Hoàng Thượng cách làm người bản cung còn không biếtsao? Tính tình thiên sủng bao che khuyết điểm, bản cung hai mươi năm trước đã hiểu biết rất rõ ràng.”

Úc! Quần thần ở dưới hấp một ngụm khí lạnh, hoàng hậu cảchuyện hai mươi năm trước cũng lôi ra! Thật sự muốn xé rách da mặt sao?!

Quả nhiên, lời này vừa nói, Tần Diệp Minh sắc mặt nhất thời xanh mét. Chuyện hai mươi năm trước là đau đớn vĩnh viễn trong lòng hắn, hắn cảnữ nhânmình yêu nhất cũng bảo hộ không được! Không chỉ Tần Diệp Minh, thậm chí ngay cả Tần Nhan sắc mặt đều thay đổi, trong mắt ẩn ẩn mang theo sát khí.

Tần Nghịở bên cạnh hắn đương nhiên có thể cảm giác được, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, như thế nào, chuyện năm đó đáng lẽ phảitru di cửu tộc, lại chỉ cần Nam Nhu một mạng đền một mạng, còn cảm thấy oan ức?

“Hoàng hậu là nghĩ chuyện xưa nhắc lại sao? Chuyện tình năm đó, trẫm đã cho ngươi một cái công đạo!” Tần Diệp Minh sắc mặt trầm đến có thể vắt ra nước, ánh mắt cũng tránh nhìnThích Thị.

“Công đạo? Không, Hoàng Thượng.” Hoàng hậu lạnh lùng cười, ánh mắt đảo qua, nhìn Tần Nhan dưới đại điện: “Năm đó việc Nam Nhu phạm phải, đủ để cho nàng cả nhà xử trảm. Nhưng Hoàng Thượng lại làm việc công tư bất phân, đây là chuyện khắp thiên hạ mọi người biết đến. Năm đó Hoàng Thượng có thể có tư tâm, vì sao hôm nay bản cung không thể?! Nghị nhi là nhi tử duy nhất bản cung, bản cung muốn bảo toàn hắn, có cái gì không được?!”

Đối mặt Thích Thịkhí thế bức người, Tần Diệp Minh rốt cục hiểu được, đối với chuyện năm đó, hoàng hậu trong lòng là oán hậncỡ nào!

Tần Nhan gắt gao nắm hai đấm, giờ phút này hắn hận không thể đem Thích Thị toái thi vạn đoạn!

Tần Nghị hai mắt ửng đỏ, trên mặt lại vẫn lộ vẻ tươi cườikhông bận tâm. Từ thật lâu thật lâu trước kia, hắn đã học cách như thế nào dùng mỉm cười để ngụy trang chính mình, che dấu chính mình.

“Nhưng Nghị nhi phạm phải là tội giết hại huynh đệ!” Tần Diệp Minh mạnh mẽ nện một quyền lên long ỷ, cũng đứng lên cùng Thích Thị giằng co, gằn từng chữ một nói: “Hắn phạm , là tử tội.” Thích Thị run lên, lại vẫn thẳng tắp cùng Tần Diệp Minh đối diện.

“Năm đó Nhu nhi phạm vào tử tội, trẫm đồng dạng không có lưu tình.” Tần Diệp Minh thanh âm lãnh khốc, trong mắt lại nhìn không tới chút tình cảm: “Hôm nay Nghị nhi đồng dạng phạm vào tử tội, trẫm, cũng tuyệt không làm việc công tư bất phân!”

“Ha ha, ha ha ha ha!” Thích Thịtrong cuộc đời lần đầu tiên điên cuồng mà cười tonhư thế, cười đến ra nước mắt. Thích Thị nâng tay lau đi khóe mắt, bên trong tràn đầy ai đỗng, thanh âm lại lạnh như nước.“Tần Diệp Minh, ta năm đó thật sự là yêu nhầm ngươi.” Dứt lời, Thích Thị xoay người đối điện mọi người, trong mắt là tàn nhẫnbất chấp giá nào, hung hăng nói: “Hôm nay ai dám đụng đến nhi tửta, ta liền diệt kẻ đó!”

“Xôn xao” một tiếng, quần thần rốt cuộc nhịn không được nổ tung ra. Hoàng hậu lời này, là muốn phản a!

“Hoàng hậu nương nương !” Chân Nhung cũng tức giận không thôi, bất chấp quân thần lễ nghi, đứng lên đối với Thích Thị không khách khí nói: “Lão phu nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi một kẻ‘đứng đầu tam cung lục viện’không có quyền không có thế, muốn như thế nào diệt chúng ta!”

“Đúng vậy! Chúng ta muốn cược thử xem, ngươi như thế nào diệt chúng ta!”

“Tần Nghị ám sát Hiền vương cùng Phúc vương, đúng là tội ác tày trời, hoàng hậu nương nương, chúng ta hôm nay muốn Tần Nghịchết!”

Hoàng Thượng đã biểu lộ thái độ, Tần Nghị hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lúc này trên đại điện một bộ phân nhỏ ngườicũng muốn công khai thái độ, đứng ở bên phía Hiền vương. Tần Nghị mắt lạnh nhìn nhìn, tất cả đều là quan to đã trên tam phẩm.

“Hoàng Thượng! Thái tử điện hạ không thể giếta! Tiên hoàng từng đối điện hạ sủng ái có thừa, nếu Hoàng Thượng ngài thật sự...... nên như thế nào trả công đạo chotiên hoàng!”

“Đúng vậy, Hoàng Thượng! Thỉnh xem xét hoàng ân hậu đãi trước đây của tiên hoàng, tha điện hạ một mạng!”

ThayTần Nghị cầu tình, bất quá chỉ có bốn năm vị lão thần, đều từng là lão thần tửcùng Thích lão Thái Phó cộng sự với nhau.

Tần Nhan cũng nhìn thoáng qua, cười lạnh, mấy lão già sống dai này, đợi sự tình sau khi chấm dứt, cái đầu tiên muốn giết, chính là bọn họ!

“Chân lão tướng quân,” Tần Nghị nhặt lên ba tấmlệnh bài thái tử phủ, rồi sau đó chậm rãi đứng lên, xoay người nhìn một đám ngườikêu gào kia. Trên mặt còn mang theo ba phần tiếu ý, hai tròng mắt màu lưu lylại sâu không thấy đáy: “Ngài không biết ngài cứ như vậy theo ta mẫu hậu lớn tiếng, đây dĩ hạ phạm thượng sao?”

Chân Nhung chấn động, trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tần Nghị rõ ràng đang cười, nhưng vì sao lại làm cho hắn không tự chủ cảm thấy trong lòng lạnh cả người? Thái tử kia bình thường không chớp mắt, khi nào thì có quyết đoán cùng khí thế như vậy?!

Không chỉ là Chân Nhung, trong điện tất cả mọi người kinh hãi, nguyên lai bọn họ vẫn đều xem thường thái tử tầm thường vô vi này!

Tần Nghị vốn định đợi cho Thuần Vu Quyết trở về, nhưng nhìn đến mẫu hậu vì mìnhđơn độc chiến đấu, bộ dánghăng hái, vẫn là thiếu kiên nhẫn. Thôi kệ, vậy trước bồi bọn họ chơi một chút.

Tần Nhan kinh nghi bất định nhìn Tần Nghị, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì.

“Nghị nhi!” Thích Thị vẻ mặt kinh hỉ nhìn Tần Nghị. Tần Nghị đối nàng khẽ phất tay, ý bảo nàng an tâm một chút chớ nháo loạn, từ giờ trở đi giao cho hắn là được.

“Phụ hoàng, nhi thần khi nãy đã trình bày, Ngũ đệ cũng nói, nhi thần là oan uổng. Như thế nào người vẫn không tin?” Tần Nghị nhìn phụ hoàng của mình, trên mặt tiếu ý lại thâm sâu vài phần. Hôm nay, hắn xem như hoàn toàn đối với “phụ thân” lạnh tâm.

Tần Diệp Minh đoán không ra Tần Nghị trên mặt tươi cười là ý tứgì, hắn cho tới bây giờ cũng không hiểu nổitâm tư nhi tử này. Nghiêm mặt lạnh lùng nhìn Tần Nghị, nói: “Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lệnh bài thái tử phủcủa ngươi tổng cộng có mười tấm. Lúc sự việc phát sinh, trẫm cũng đã phái người đi tìm lệnh bài thái tử phủ, mười tấm lệnh bài cũng chỉ tìm được năm cái, năm cái còn lại không rõ tung tích. Tính từtrên người thích khách tìm được thêm ba tấm, còn lại hai quả vẫn mất tích.”

“Nga? Nếu vậy phụ hoàng ý tứ là, nhi thần còn ẩn tàng hai đội thích khách khác?” Tần Nghị nhếch miệng hỏi.

“Hừ, ngươi còn cần tới hỏi trẫm? Ngươi không phải tối rõ ràng sao!” Tần Diệp Minh hừ lạnh một tiếng nói.

“Phụ hoàng, ngài thật sự nhận định hung thủ là nhi thần? Nếu thế Ngũ đệ vì sao lại thay nhi thần kêu oan?” Tần Nghị nói xong nhìn về phía Tần Nhan.

Tần Nhan đâm lao đành phải theo lao, chỉ có thể kiên trì nói: “Nhi thần chỉ là cảm thấy, hoàng huynh sẽ không làm ra loại việc này. Tuy rằng chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng nhi thần, thật sự không muốn tin tưởng......”

“Không muốn tin tưởng?” Tần Nghị ngay sau đó hỏi: “Như thế nào, nguyên lai Ngũ đệ trong lòng vẫn cảm thấy vi huynh thật sự là hung thủ?”

“Thần đệ, thần đệ......” Tần Nhan khó xử ngắc ngứ: “Ngày đó thần đệ gặp chuyện, bắt được một người còn sống, quản gia phủ đệ ép hỏi, thích khách kia nói ra ‘Là phụng mệnh thái tử’, sau liền đoạn khí......”

“Cái gì?!” Tần Diệp Minh kinh ngạc kêu lên: “Nhan nhi, ngươi vì sao không sớm nói!”

“Nhi thần, nhi thần......” Tần Nhan đối Tần Diệp Minh quỳ xuống, khóc nói: “Nhi thần chỉ không muốn nhìn đến chuyện huynh đệ tương tàn phát sinh! Cho dù thật là hoàng huynh, nhi thần cũng không nhẫn tâm......” Tần Diệp Minh rốt cuộc nói không được, thất thanh thống khổ.

Lúc này, Tần Nghị rất muốn hỏi một câu: “Ngươi đã muốn giấu thì đã giấu tốt lắm, vì cái gì hiện tại mới nói ra? Sợ phụ hoàng tâm không đủ ngoan giết không được ta đi?”

Tần Diệp Minh khiếp sợ sau lại tức giận, hét lớn một tiếng nói: “Người tới, đem thái tử mang xuống, lập tức hành quyết xử trảm!”

“Ai dám !” Thích Thị một tiếng rống to, thị vệ bên dưới hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên nghe ai.

“Phụ hoàng, nhi thần nói một lầncuối cùng, thật sự không phải nhi thần làm.” Tần Nghị buồn bã nói, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Diệp Minh cười: “Nhi thần, thế nhưng có chứng cớ.”

Chứng cớ?! Cái này quần thần lại nổ tung ra. Tần Nhan cũng vẻ mặt không dám tin nhìn Tần Nghị, chẳng lẽ hắn thật sự có chiêu bài phía sau?!

“Chứng cớ? Chứng cớ ở nơi nào? Điện hạ ngươi lấy ra nhìn thửxem a!” Vẫn là Hoàng tướng quânlỗ mãng kia, vẻ mặt khinh miệt nhìn Tần Nghị, chắc chắn hắn chỉ là đùa giỡn đa dạng kéo dài thời gian.

“Không sai, điện hạ ngươi nếu có chứng cớ, vì sao không sớm lấy ra? Cố tình đến lúc này mới đến kêu oan nói có chứng cớ?” Lại một võ tướng đón lời nói.

“Ta xem, điện hạ ngươi căn bản không có chứng cớ gì đi? Cho dù có, nhiều ngày thế này, ngài hẳn cũng có thể an bài một cái chứng cứ giả ra.” Ngụ ý nói chứng cứcủa Tần Nghịgiả tạo.

Tần Nghị mỉm cười, tùy ý người của Tần Nhan một tiếng lại một tiếng cao giọng chất vấn hắn.

Một lát sau, đại điện ngoại truyền đến một tiếng thông báo: “Báo! Lang Hiên đặc khiển (đặc khiển mang ý nghĩa chấp hành một nhiệm vụ gì đó)sứ giả cầu kiến!”

Cáp? Lời vừa thông báo, trong điện tất cả mọi người cùng sửng sốt, Lang Hiên sứ giảởphía sau như thế nào bỗng dưng đến?Hơn nữa cònlà đặc khiển sứ giả!

Chỉ có Tần NghịcùngThích Thị vẻ mặt bình tĩnh, tựa hồ đã sớm đoán được bọn họ sẽ tới. Khiếp sợ qua đi, Tần Nhan mắt sắc bén bắt giữ một mànnày, trong lòng rùng mình, chẳng lẽ quân át chủ bài của Tần Nghị chính là Lang Hiên?!

“Truyền!” Tần Diệp Minh tuy rằng trong lòng lúng túng, lại còn đang xử lý việc nhà, nhưng người đến là Lang Hiên đặc khiển sứ giả, Lang Hiênvà Hoàng Diệp đồng minh lâu năm, không thể không gặpgặp!

Tần Diệp Minh cùng Thích Thị liếc nhau, song song ngồi trở lại ghế trên.

“Tuyên Lang Hiên sứ giả yết kiến!” Ngoài điện thái giám một tiếng kêu vang, đoàn sứ giả chậm rãi đi vào Loan Hòa điện.

“Thuần Vu tướng quân!”

“Sao lại thế này, Thuần Vu tướng quân? Hắn như thế nào ở cùngmột chỗ với Lang Hiên sứ giả?!”

“Này, này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?!”

Hôm nay thật sự một chuyện tiếp một chuyện, cái sau so với cái trước còn phấn khích hơn. Không ít người đoán, hôm nay sẽ không đơn giản như vậy mà chấm dứt. Hơn nữa, có lẽ sẽ xuất hiện nhiều bí mật kinh động lòng người!

“Đoàn sứ giả Lang Hiên, bái kiến Hoàng Diệp quốc chủ.” Bởi vì cùng là sứ đoànliên bang, ngườiLang Hiêncũng không cấp Tần Diệp Minh quỳ lễ.

“Ân.” Tần Diệp Minh thản nhiên lên tiếng, xem như đáp lễ. Kỳ thật cùngLang Hiên kết minh là ý tứtiên đế, khi đó không biết vì cái gì tiên đế bỗng nhiên cùnghoàng đế tiền nhiệm của Lang Hiên giao hảo, chẳng những đình chỉ xung đột quanh ranh giới hai nước, hơn nữa đem ba tòa lãnh thổ thành trì vô điều kiện tặng cho Lang Hiên. Cuối cùng ký kết hiệp ước cùng Lang Hiên đồng minh, hai bên đồng ý, trong vòng trăm năm tuyệt đối sẽ không khai chiến. Sau khi tiên đế cùngLang Hiên tiền nhiệm hoàng đế lần lượt qua đời, Tần Diệp Minh vẫn luôn muốn đoạt lại ba tòa thành trìkia. Cũng bởi vì Tần Diệp Minh không tuân thủ hiệp ước đồng minh, xung đột vùng ranh giới đã đình chỉ gần ba mươi năm nay lại bắt đầu có biến động. Tần Diệp Minhnghĩ, lần này hẳn là tiểu hoàng đế mới kế nhiệm không lâu của Lang Hiên kia phái sứ giả tới, có lẽ liên quan đến vấn đề ba tòa thành trì kia đi? Nhưng, Thuần Vu Quyết đó vì sao lại ở bên trong đoàn sứ giả?

Đang lúc Tần Diệp Minh đoán ý đồ Lang Hiên hoàng đế, đoàn sứ giả bỗng nhiên nhất tề quỳ xuống, thậm chí ngay cả Thuần Vu Quyết cũng quỳ xuống!

Khi quần thần kinh ngạc, là lúc nghe sứ giảcao giọng: “Chúng thần, tham kiến Hân Ninh công chúa, công chúa thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

“Các khanh bình thân.” Thích Thị lộ ra tươi cười đầu tiên trong hôm nay.

Cái gì?! Hân Ninh công chúa?!

--------------------

Phương Hoa Lâu.

Tần Diệp nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó lại chậm rì rì thả trở về.

“Chủ nhân, đoàn sứ giả đã muốn vào thành, nói vậy hiện tại đã vào tới cung.” Thiết Viêm đẩy cửa tiến vào, vừa mở miệng đã nói nói.

“Nga? Thuần Vu Quyết đứa nhỏ này động tác thực rất nhanh, ta còn nghĩ đến ít nhất phải chờ tới buổi sáng sáng mai chứ.” Tần Diệp khoan thai nói.

“Không thể tưởng được thái tử điện hạ, còn lưu một chiêu này.” Thiết Viêm thật là vui mừng cười cười: “Năm đó chủ nhâncùng thuộc hạ đều rời đi quá sớm, lúc ấy lại nghe đồn Hân Ninh công chúa ở trong tràng chính biến cung đình vào ba mươi lăm năm trước đã chết cháy. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên vẫn tránh ở Hoàng Diệp, hơn nữa, còn thành Hoàng Diệp quốc mẫu.”

“Ha ha, khó trách lúc tiên đế băng hà, người trong cung tung tin vịtlàtiên đế để lại cho hài tửTần Nghịkia một đạo phù giữ mạng, nguyên lai là chỉ việc này.” Tần Diệp cười cười nói, tiện đà lại chuyển, chuyện thần sắc có chút ác liệt: “Hiện tại sẽ nhìn xem Nghị nhi có thể hay không dựa vào lực lượng chính mình, thoát khỏi hiềm nghi giữ vữngthái tử vị. Nếu hắn vận dụng thế lực Lang Hiênđi lên đế vị, chỉ sợ cũng ngồi không lâu.”

“Chủ nhân lo lắng thái tử?” Thiết Viêm hỏi.

“Đương nhiên a!” Tần Diệp vẻ mặt buồn rầu: “Đến lúc đó Hoàng Diệp thật sự đại loạn, người vất vả còn không phải chúng ta?”

Thiết Viêm ngạc nhiên, vẻ mặt dở khóc dở cười, chỉ phải nhắc nhở Tần Diệp nói: “Chủ nhân, Hoàng Diệp này vẫn là sẽ loạn, ngài đã quên ởgiữa còn có thiếu chủ, đứng ở bên phe Hiền vương. Thiếu chủ nhiều năm qua dùng tài phú thế lực trong tay chiêu binh mãi mã, hình thành một đạo quân bí mật chỉ phục quyền của thiếu chủ..... Thuộc hạ đã tra qua, không dưới mười vạn.”

“Nga? Phải không?” Tần Diệp không chút để ý đáp: “Thần Anh đứa nhỏ này a, ngắn ngủn vài năm là có thể bồi dưỡng ra một đội quânmười vạn người.”

“Chủ nhân, ngươi tính như thế nào?” Thiết Viêm thấp giọng hỏi: “Thiếu chủ nếu thật sự ra tay thì đúng là tạo một vũng nước bùn cản trở, chúng ta đến lúc đó muốn xuất thủ liền khó khăn.”

“Lo lắng cái gì?” Tần Diệp phiêu Thiết Viêm liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Nếu Nghị nhicùng Tần Nhan khai chiến, ta liền đem Thần Anh mang về. Ngươi yên tâm, hắn đánh không lại ta, ta sẽ đánh hắn hôn mê rồi đem về. Về phần quân đội kia, cấp chút tiềnđể bọn họ hồi hương làm ruộng là được.”

“...... Dạ.” Thiết Viêm ở trong lòng vụng trộm tính toán, mười vạn người, mỗi người cấp một số tiền, từng kẻ không thể thấp hơn một trăm lượng...... Nháy mắt Thiết Viêm động sát khí, nếu đem những người đều giết hết, có thể tiết kiệm một khoản tiền lớn!(hai cha con rất có tố chất làm tổng quản a)

--------------------

Hoàng cung, Loan Hòa điện.

Tần Diệp Minh không dám tin nhìn hoàng hậu của mình, lại nhìn xem đoàn sứ giảcung kính quỳ gối dưới điện. Trầm giọng hỏi: “Đây là có chuyện gì?”

“Chính là như Hoàng Thượng người đã thấy, bản cung là Lang HiênHân Ninh công chúa.” Thích Thị nghiêng mắt nhìn Tần Diệp Minh, khóe môi nhếch lên một tia đắc ý cười. Nàng chưa nói, năm đó tiên đế tặng ba tòa thành trì, là sính lễcho Lang Hiên.

“Không có khả năng! Hân Ninh công chúa ở ba mươi lăm năm trước đã chết trong đại hỏa, như thế nào có khả năng xuất hiện thêm một người!” Chân Nhung cũng bất chấp có sứ giảliên bang đang có mặt, đứng dậy liền chất vấn.

“Bản cung quả thật là Hân Ninh công chúa, nữ nhi duy nhấtcủa Lang HiênQuang Hi đế, thân muội muội của Duyên Khang đế,” Thích Thị mắt lạnh nhìn Chân Nhung: “Cũng là thân cô côcủa Lang Hiên hoàng đế hiện tại,Phó Tử Lưu.”

Chúng thần mấy mặt nhìn nhau, nhưng mà, nhưng mà ba mươi lăm năm trước, Hân Ninh công chúarõ ràng trong tràng chính biến cung đình kia bị chết cháy a! Năm đó đi cứu viện Quang Hi đế chính là tiên hoàng, sau khi bình định,Quang Hi đế cực kỳ bi thương đem loạn thần tặc tử giết sạch sẽ một người cũng không chừa, vì cấp ái nữ Hân Ninh công chúa báo thù. Trận chính biến này,khắp thiên hạ mọi người đều biết!

“Hoàng Diệp bệ hạ, Hân Ninh công chúa nói không sai, công chúa xác thực đúng là không hề giả tạo.” Đây nhóm sứ giảđã đứng lên, đem chuyện tình ba mươi lăm năm trước êm tai kể lại.

Ba mươi lăm năm trước, Hân Ninh công chúa bị phản tặc Lang Hiênbắt được, phản quân biết Quang Hi đế có năm hài tử, thương yêu nhất chính là nữ nhi duy nhấtnày, liền nghĩ lấy đến uy hiếp hắn. Nhưng ai biết, bởi vì viện quân Hoàng Diệp kéo tới, phản quân liên tiếp bại lui, phản tướng kia vì trả thù Quang Hi đế, thế nhưng trước mặt mọi người châm lửa đốt ngôi nhà tranh giam giữ công chúa. Phản tướng chết, công chúa cũng không thể cứu trở về, năm ấy bốn tuổi, nàng cứ như vậy chết cháy trong tràng đại hỏa kia. Nhưng mà, không ai biết, đêm đó kẻ chết chỉ là thế thân Hân Ninh công chúa! Quang Hi đế đã sớm biết có người muốn phản hắn, cho nên trước khi khai chiến liền đem Hân Ninh công chúa đưa đến Hoàng Diệp. Năm đó Thích thái phó từng ở thời điểm du ngoạn Lang Hiên, thiếu Quang Hi đế một cái nhân tình, Thích thái phó liền giúp hắn đem Hân Ninh công chúa giấu ở trong phủ. Lang Hiênsau khi bình ổn chính biến, Quang Hi đế vẫn không đem Hân Ninh công chúamang trở về, mà làm cho nàng lưu tại trong Thích gia, cuối cùng thành con gái độc nhất của Thích thái phó.

“Năm đó phụ hoàng sợ Lang Hiên lại phát sinh phản loạn hại đến ta, vì bảo hộ ta không bị thương tổn, hắn tình nguyện cốt nhục chia lìa cũng không cho ta trở lại Lang Hiên. Phụ thân là người tốt, năm đó hắn không thú thê, liền lừa thế nhân nói ta là nữ nhi do hắn tư sinh, bảo hộ ta hơn ba mươi năm. Lúc phụ hoàng băng hà, phụ thân cùng ta chảy nước mắtmột buổi tối. Sau lại là hoàng huynh, hắn từng phái người tìm đến ta, muốnmang ta trở về nhận tổ quy tông. Nhưng khi đó phụ thân đã già yếu, nếu ta đi rồi ai sẽ chiếu cố người? Huống chi lúc ấy, ta đã yêu thượng Hoàng Thượng, ta muốn gả cho ngươi.” Nói tới đây, Thích Thị trong mắt dĩ nhiên mang lệ, nhìn Tần Diệp Minh hai mắt có yêu có oán, cũng có hận.“Tiên đế biết thân phận của ta, cũng rất đau lòng cho ta, năm đó hắn làm chủ để Hoàng Thượng lập ta thành thái tử phi, khi đó ta thật sự hảo cao hứng, hảo hạnh phúc. Tiếp theo thì sinh đượcNghị nhi, ta thành nữ nhântối hạnh phúctrên đời này. Bất quá, về sau hết thảy đều thay đổi. Thời điểm hoàng huynh băng hà, Tử Lưu từng bí mật tới Hoàng Diệp tìm ta, muốn ta trở về. Ta vẫn không đáp ứng, lúc hắn trở về từng nói với ta, tương lai vô luận phát sinh sự tình gì, Lang Hiên nhất định sẽ là hậu thuẫn lớn nhất của ta.” Nói xong, Thích Thị đã quay đầu, lãnh ngạo nhìn đám quần thần muốn bức tử nhi tử của nàng này, phượng nghi hiển lộ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.“Năm đó Nam Nhu hại chết hài tử tam không phải bởi vì ta ở Hoàng Diệp không chỗ nào dựa vào, mà là ta thật sự khinh thường cùng các ngươi đấu!”

Tần Nhan cúi đầu, hai tay đã vì tức giận cùng khuất nhục không thể ức chế mà run run, sắc mặt xanh mét cắn chặt răng.

Thân phận Thích Thị giống như một cái chày gỗ đem Tần Diệp Minhgiãmột cái trở tay không kịp, đồng thời cũng hiểu được việc Thích Thị giấu diếm đã giẫm lên tôn nghiêm đế vương! Hoàng hậu mà mình đồng sàn cộng chẩm hơn ba mươi năm, thê tửkết tóc của hắn, thế nhưng vẫn lén gạt đi thân phận chân thật! Hắn thân là trượng phu cư nhiên đối thê tử hoàn toàn không biết gì cả!

“Hừ hừ !” Tần Diệp Minhcực giận phản cười, ngoan lệ nhìn chằm chằm Thích Thị lạnh lùng nói: “Như vậy ý tứ hoàng hậu là, hôm nay ngươi muốn lợi dụng hậu thuẫn của ngươi hướng Hoàng Diệp tuyên chiến?! Hay là muốn giúp đỡ con ngươi hành thích vua phạm thượng !”

“Phụ hoàng !” Tần Nghị thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp từng góc: “Hôm nay Lang Hiênsứ giả đến, không phải vì chứng thật thân phậnmẫu hậu, mà là thay nhi thần mang chứng cớ đến.”

Tần Diệp Minh lạnh lùng nhìn lướt qua Tần Nghị, nói: “Chứng cớ? Gia sự Hoàng Diệp khi nào cần người Lang Hiênđến nhúng tay? Thái tử chớ không phải bởi vì mẫu thân mình là Lang Hiên công chúa, liền cảm thấy bản thân cũng là ngườiLang Hiênđi?”

“Phụ hoàng, nhi thần chưa bao giờ nghĩ quanhư vậy.” Bị phụ thân mình nghi ngờ trung tâm, Tần Nghị chẳng những không thất vọng, ngược lại vẫn là bộ dángcười tủm tỉm.“Thật sự là chứng cớ này nhất định phải mời ‘Xảo Đoạt Thiên Công’ Tô Xảo Thủtừ Lang Hiênđến chứng minh mới được, nhi thần trong sạch củamình, đành phải phái thân tín đến Lang Hiên mượn người. Nhưng nhi thần vạn vạn lần không thể tưởng được, biểu ca sẽ phái người đến như vậy.”

“Xảo Đoạt Thiên Công” Tô Xảo Thủ?! Quần thần lại bắt đầu đồng loạt nghị luận, hắn không phải điêu khắc sư ngự dụng (thuộc về hoàng gia) củaLang Hiênsao? Như thế nào cần hắn đến thay thái tử chứng minh trong sạch?!

“Hảo !” Tần Diệp Minh lạnh lùng cười: “Trẫm muốn cược xem ngươi hôm nay như thế nào chứng minh trong sạch. Nếu hôm nay ngươi không thể thoát khỏi hiềm nghi, trẫm mặc kệ có ai cho ngươi chỗ dựa, trẫm đều phải giết ngươi!”

Giết ta sao? Tần Nghị chua xót cười. Cũng như vậy trong nháy mắt, Tần Diệp Minh rành mạch nhìn đến trong mắt Tần Nghị toát ra bị thương cùng bi ai. Tần Diệp Minh chấn động, hối hận lời chính mình vừa nói qua, hắn như thế nào nói, muốn giết nhi tử của mình? !

Thuần Vu Quyết vẻ mặt hàn sương nhìn chằm chằm Tần Diệp Minh, đồng dạng là người thân, ca ca hắn vì cứu hắn có thể hy sinh bản thân, nhưng mà, kẻ làm phụ thân kia lại nói muốn giết nhi tử của mình! Thuần Vu Quyết gắt gao nắm kiếmtrong tay, nếu Tần Diệp Minhdám động đến Tần Nghị, y sẽ giết hắn!

“Tô đại nhân,” Tần Nghị vươn tay đem ba tấm lệnh bàikia giao cho Tô Xảo Thủ, ôn nhu có lễ nói: “Làm phiền.”

Một đôi tay có thể so với nữ tử còn trắng nõn thon thả hơn, tiếp nhận batấm lệnh bài, mọi người tò mò nhìn lại, chỉ thấy đó là một nam tử trẻ tuổi diện mạo bình thường, nhưng lại có mộtđôi tay so với ai cũng đều xuất sắc hơn.

“Điện hạ hữu lễ.” Tô Xảo Thủ tiếp nhận lệnh bài, vừa nhìn đã nói: “Nặngba mươi hai tiền, dùng vàng thuầnchất tạo ra, tuy rằng cùnglệnh bài thái tử phủ không kém nhau mấy. Nhưng đây quả thật không phải lệnh bài thái tử phủ.”

“Cái gì?” Tần Nhan chung quy là ngồi không yên, trên mặt biểu hiện ra một bộ dángnghi hoặc, nói: “Vị Tô tiên sinh này, ngươi xem cũng chưa xem, như thế nào liếc một cái biết đây không phải lệnh bài thái tử phủ? Hơn nữa, ngươi như thế nào đối lệnh bài thái tử phủ hiểu biết như vậy?”

Tô Xảo Thủcũng không thèm nhìn Tần Nhan liếc mắt một cái, tự mình nói: “Lệnh bài thái tử phủ vốn là xuất phát từ taytại hạ, chính mình làm như thế nào lại không biết? Sờ một cáiliền biết đây là hàng nhái, tuy rằng thủ công thực tinh tế, nhưng không đạt được tiêu chuẩn củatại hạ.”

“Hừ, vị Tô tiên sinh này nói thực dễ nghe, ngươi nói không phải thì là không phải sao? Như thế nào, đây là cái thái tử gọi là căn cứ chính xác? Cũng quá khó làm người ta tin phục!” Chân Nhung hừ lạnh một tiếng nói.

“Đúng vậy, muốn chứng minh trong sạch, liền mượn ra một cái chứng cứ từ đâu mang đến! Đừng quên, thái tử phủ còn có hai quả lệnh bài không tìm được!” Hoàng tướng quân cùng hùa theo nói.

“Ai nói còn có hai quả?” Đây là Thuần Vu Quyết rốt cục mở miệng, xoay người cùng quần thần đối diện, sau đó từ trong lòng lấy ra năm tấm lệnh bàitinh xảo, kim quang lòe lòe, nói: “Nghe nói Hoàng Thượng tìm được ở thái tử phủ nămtấm lệnh bài khác, còn năm tấm kia chính là ở chỗ bản tướng quân đây.” Nămtấm lệnh bàiđó, là Thuần Vu Quyết cùng bốn gã tâm phúc của mình tùy thân đeo, có rất ít người biết chuyện này.

Lại nhiều thêm ra mấy tấm lệnh bài?! Các đại thần thật sự xem đến hồ đồ, như vậy tính ra thái tử phủ tổng cộng có mười ba tấm lệnh bài a! Hay đúng là, có ba tấm là giả?

“Cho dù có mười batấm lệnh bài cũng không thể thuyết minh cái gì, nói không chừng là thái tử lại làm cho vị Tô tiên sinh này tạo ra thêm ba tấm?” Hoàng tướng quânthanh âm lạnh lùng nói.

“Muốn chứng minh thực dễ dàng, trên lệnh bài thái tử phủ có một ký hiệuđặc thù, trên đời này chỉ có ta, Tô Xảo Thủ khắc ra, sao lại có thể dễ dàng cho người khác nhìn không thấy.” Tô Xảo Thủ cười, lấy lệnh bài trong tay Thuần Vu Quyết, ba tấm lệnh bàikia bày ra cùng nhau. Tiếp theo lại đối Tần Diệp Minh nói: “Không biết bệ hạ có thể hay không đem những lệnh bài còn lại lấy ra?”

Tần Diệp Minh nhìn không ra hắn đang làm cái quỷ gì, vô thanh đối thái giám bên cạnh phất tay, thái giám kianhanh chóng đem lệnh bài còn thừa giao cho hắn.

Tô Xảo Thủ đem lệnh bài thật bài khai, ba lệnh bài giả đặt ở phía dưới. Sau đó nhìn nhìn bốn phía, phân phó nói: “Đốt toàn bộ ngọn đèn hiện có, sau đó đem gương đồng phía trước ngọn đèn, tập trung chuyển qua trên lệnh bài.”

Lập tức còn có thái giám chiếu lời hắn nói đi làm. Đợi mọi chuyện đều chuẩn bị thỏa đáng, đại điện bên dưới ánh sáng ánh nến cùng gương đồng chiếu rọi,sáng như ban ngày.

Tất cả mọi người ngừng hô hấp nhìn lệnh bài kia đến tột cùng có cái gì cổ quái, thậm chí ngay cả Tần Diệp Minh cũng không tự giác đứng dậy nhìn phía dưới. Tần Nhan gắt gao nhìn chằm chằm đám lệnh bài đó, khẩn trương đến cả mồ hôi lạnh đều xông ra.

“A ! Mặt trên lệnh bài có chữ viết!”

“Thật sự a! Lúc trước như thế nào không thấy?! Di, vì cái gì ba tấm lệnh bài khác không có?”

“Đúng vậy, mặt trên căn bản không có dấu vết khắc chữ,như thế nào có thể hiện ra? Nếu vậy, nếu vậycái nào không hiển chữ, chính là giả!”

“Kia, mặt trên hình như là, chữ ‘Quyết’?”

“Thật sự là chữ ‘Quyết’! Nói như vậy, thái tử thật là oan uổng?!”

Nguyên lai trên mặt mười tấm lệnh bài thật,chỗ trống bóng loáng phía dưới chữ “Nghị”, hiện ra một chữ “Quyết” theo lối tiểu triện! Mà ba tấm khác, cái gì cũng đều không có! Bất luận là ai, vừa xem hiểu ngay!

Tần Nghị trên mặt lộ vẻ thản nhiên mỉm cười, nhìn về phía Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết ôm kiếm, sắc mặt ửng đỏ quay đầu đi, tránh được tầm mắtTần Nghị.

Chân tướng bại lộ, mốt sốngườihít một ngụm, may mắn vừa rồi chưa biểu hiện thái độ của mình! Một số người vui sướng vạn phần, may mắn bản thân vẫn kiên định lập trường, đứng ở bên phía thái tử! Lại có một sốngười sợ tới mức mồ hôi lạnh ứa ra, cũng có kẻ nhát gan sợ tới mức chân nhuyễn xuống, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, những người này đều là vừa rồi có phần la hét muốn phế thái tử, muốn giết thái tử.

Tần Nhan vô lực hạ vai, hắn thua......

Tần Diệp Minh sau khi lảo đảo vài bước, ngồi trở lại trên long ỷ. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn phía Tần Nghị, Tần Nghị chính vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn.

Chuyện kế, việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tần Diệp Minh làm cho bá quan văn võ hạ triều, chỉ để lại hoàng hậu, Tần Nghị, Tần Nhan. Sau khi dàn xếp tốt chođoàn sứ giả, Tần Diệp Minh mới nhìn Tần Nghị im lặng nói: “Ngươi vì cái gì không nói sớm?”

“Tình huốngngay lúc đó, nhi thần không nghĩ phụ hoàng sẽ nghe nhi thần giải thích, làm không tốt,chỉ sợ không nói hai lời liền giết nhi thần. Cho nên lúc ấy nhi thần tưởng, không bằng hiện tại ở lãnh cung vài ngày, đợi phụ hoàng tỉnh táo lại, suy nghĩ cẩn thận mới nói sau.” Tần Nghị nói xong tạm dừng một chút, cười khổ: “Nhưng ai biết, phụ hoàng vẫn là không thông suốt. Nhi thần cũng mới biết được, ở trong mắtphụ hoàng, nhi thần là ngườinhư vậy.”

“Nghị nhi!” Tần Diệp Minh kinh ngạc nhìn Tần Nghị, hắn biết, nhi tử này là đối người làm phụ thân như hắn, thất vọng rồi !

Tần Nhan sắc mặt khó coi ngồi ở một bên, hắn không thể tưởng được, bản thân cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc! Thần Anh nói không sai, là hắn quá xem nhẹ Tần Nghị, không thăm dò chi tiết đối phương liền tùy tiện hành động. Nếu lúc trước nghe lời Thần Anh nói, hôm nay sẽ không thất bại khó coi như vậy!

“Bất quá, may mắn Ngũ đệ luôn tin tưởng nhi thần. Nếu hôm nay nhi thần thật sự cùng phụ hoàng cùng Ngũ đệ phản bội, rõ ràng lọt vào bẫy người ta bày ra để hãm hại nhi thần.” Tần Nghị thản nhiên nói, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Tần Nhan, hỏi: “Ngươi nói phải không? Ngũ đệ?”

“A ?” Tần Nhan sửng sốt, đoán không ra Tần Nghị rốt cuộc suy nghĩ cái gì, càng không biết hắn vì cái gì giải vây cho mình. Đành phải kiên trì nói: “Phải, may mắn rốt cục tra ra manh mối,cấp hoàng huynh một cái trong sạch, nếu không hậu quả thật sự thiết tưởng không chịu nổi.”

Tần Diệp Minh thật là vui mừng gật gật đầu, hoàn hảo hai huynh đệ này khôngvô duyên vô cớ trở mặt thành thù. Nghĩ nghĩ, Tần Diệp Minh nhìn về phía Thích Thị, thanh âm nhuyễn xuống nói: “Hoàng hậu, hôm nay là trẫm lỗi, ngươi có thể tha thứ cho trẫm không?”

“Hoàng Thượng làcửu ngũ chí tôn, muốn thế nào được cái đó. Bản cung cũng dámnhận lời xin lỗi của Hoàng Thượng. Hôm nay náo loạn lâu như vậy, bản cung cũng mệt mỏi. Nghị nhi, bồi mẫu hậu hồi tẩm cung.” Thích Thị nói xong liền đứng dậy rời đi.

Tần Nghị đối Tần Diệp Minh vái chào, nói: “Như vậy nhi thần cáo lui.” Nói xong nhanh chóng đỡ Thích Thị đi rồi.

Tần Diệp Minh nhìn hai mẫu tử, sắc mặt một trận xanh một trận trắng, cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

Tần Nhan cũng cùngTần Diệp Minh vái chào, nói: “Phụ hoàng, như vậy nhi thần cũng cáo lui, Châu nhi còn ở trong phủ chờ nhi thần.”

“Ân, đi thôi, hảo hảo chiếu cố Châu nhi.” Tần Diệp Minh giống như già đi hơn mười tuổi, mệt mỏi đối Tần Nhan khẽ phất tay.

“Dạ, nhi thần cáo lui.” Tần Nhan xoay người rời đi, sắc mặt âm trầm, trong mắt lộ hận ý khắc cốt ghi tâm.

## 66. Chương 66: Tình Yêu Không Sai

Canh ba vừa qua khỏi, trừ bỏ có chút địa phương ban đêm mới bắt đầu náo nhiệt, toàn bộ Miên Cẩm thành đều ở trong màn đêm ngủ say .

Làm một hồi nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly “kịch liệt vận động”, Phượng Thần Anh thoải mái ôm Đường Phi vùi đầu ngủ.

“Khấu khấu” tiếng đập cửa vang lên, Phượng Thần Anh mở to mắt. Mắt phượng mông lung trong đêm tối phóng xuất ra u ám quang. Đường Phi ngủ ở trong lòng hắncó chút không an ổn do chấn động, vô ý thức hừ hai tiếng, tựa hồ muốn tỉnh lại. Phượng Thần Anh xuất thủ như điện điểm lên thụy huyệt của Đường Phi. Đường Phi đầu nghiêng một bên, hoàn toàn lâm vào mê man. Phượng Thần Anh cẩn thận dàn xếp hảo Đường Phi, ở khóe môi hắn hôn trộm một cái, nhẹ giọng nói: “Ta rất nhanh trở về.” Nói xong liền lắc mình xuống giường, một cái chớp mắt cũng đã khoác áo choàng đi ra nội thất.

Phượng Thần Anh mở cưa ra, sắc mặt không tốt nhìn Thiết Hoán, nói: “Làm sao vậy.”

Thiết Hoán ngẩn ra, nhìn nhìn ánh mắtPhượng Thần Anh, lão gia có thể thấy? Bỏ quanghi hoặc trong lòng, Thiết Hoán mặt lộ vẻ khó xử nói: “Lão gia, Hiền vương đến đây.” Nếu không phải Hiền vương bỗng nhiên đến thăm, hắn cũng sẽ không ở phía sau tớiquấy nhiễu Phượng Thần Anh.

“Tần Nhan?” Phượng Thần Anh sửng sốt: “Hắn tới làm gì?”

“Thuộc hạ không biết, bất quá, Vương gia uống rượu, ngườiở ngay tại tiền thính. Nghe hạ nhântừ vương phủ theo tới nói, dọc theo đường đi nháo không ngừng, la hét muốn gặp ngài. Hạ nhânVương phủ không có biện pháp, đành phải hướng bên chúng ta đến đây.” Thiết Hoán biết nhất định là bởi vì chuyện hôm nay thái tử lâm triều thụ thẩm kia, nói thật, Tần Nhan lúc này, thua quá khó khăn nhìn!

Phượng Thần Anh trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lại vẫn là chịu đựng tức giận nói: “Đừng cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này, ta đi nhìn xem.” Dứt lời, Phượng Thần Anh mặc áo ngủ, xuyên nhuyễn hài bước đi. Chuyện Loan Hòa điện, hắn ở trướckhi cùng Đường Phi ngủ thu được mật báo. Tuy rằng kinh ngạc con át chủ bài của Tần Nghị, nhưng hắn cũng không tưởng đến Tần Nhan cư nhiên thua không dậy nổinhư vậy, đã vậycòn hơn nửa đêm uống rượu say chạy đến đây!

Thiết Hoán tìm vài ám vệ võ công cao cường ẩn nấp vào góc trong phòng ngủ, bảo hộ Đường Phi. An bài hảo, Thiết Hoán cũng vội vã chạy tới tiền thính.

Trong đại sảnh, Tần Nhan uống say khướt chính là đang bắt lấy một hạ nhânPhượng Tê Các, vẻ mặt vẻ giận dữ quát: “Lời bổn vương nói các ngươi đều nghe không hiểu sao! Bổn vương muốn uống rượu! Cấp bổn vương mang rượu tới! Rượu!” Nói xong hung hăng đẩy ra tên hạ nhânkia, chính hắn cũng bước chân phù phiếm lảo đảo vài bước, nếu không có ngườinhanh chóng tiến lên giúp đỡ, khẳng định sẽ té ngã. Đáng tiếc Tần Nhan sau khi say, chẳng những không có phong nhã cùng khí độ bình thường của một “Hiền vương”, lại càng như tuổi hài tử ba tuổi không phân rõ phải trái, hướng về phía người đỡ hắn vừa đánh vừa mắng, còn không ngừng la hét muốn uống rượu, muốn gặp Phượng Thần Anh.

“Lão gia! Cám ơn trời đất, ngài rốt cục đến đây!” Vài hạ nhânPhượng Tê Cácbị Tần Nhan nháo tỉnhnhìn thấy Phượng Thần Anh tựa như thấy được dược thảo cứu mạng, cũng bất chấp cấp bậc lễ nghĩa nhanh chóng nói: “Lão gia, ngài mau nhìn xem Vương gia đi! Nếu cứ tiếp tục uống chỉ sợ gặp chuyện không may a!”

Phượng Thần Anh mày nhíu chặt, nhìn Tần Nhansay khướt, đây đã không còn là vấn đề mất đi phong thái, mà là Tần Nhan cứ nháo tiếpnhư vậy, sẽ đánh mất hoàn toàn bộ mặt Hiền vương phủ! Ba bước cũng chỉ hai bước tiến lên(ý nói nhanh chóng), một phen đẩy ra hạ nhân cước bộ hoảng loạn, sau đó đem Tần Nhan giam cầm vào trong ngực. Tần Nhan cảm giác được hơi thởPhượng Thần Anh, cao hứng ôm cổ hắn vừa khóc vừa cười, còn không ngừng nói chút mê sảng.

Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm nhìn Tần Nhan làm trò hề, sau đó nhìn bọn hạ nhântrong đại sảnh trầm giọng nói: “Chuyện đêm nay nếu ai dám nói ra, bổn tọa nhất định làm cho hắn chết không có đất chôn!”

“Dạ! Nô tài hiểu rõ!” Trong đại sảnh bao gồm hạ nhânHiền vương phủ,tổng cộng có mười hai người, nhất tề quỳ trên mặt đất cuống quít đáp.

Trong lòng Tần Nhan không ngừng lộn xộn gọi bậy, Phượng Thần Anh cố nén suy nghĩ xúc độngmuốn đánh ngất hắn, kéo cánh tay hắn dẫn người rời đi. Thiết Hoán nghĩ nghĩ, cũng không theo cùng, mà là ở lại cho mười hai hạ nhânnày một liều đại dược, hoàn toàn làm cho bọn họ vĩnh viễn câm miệng.

Đem Tần Nhan kéo dài tới giếng nước hậu viện, không để ý Tần Nhan còn ôm cổ hắn kêu “Thần Anh”, Phượng Thần Anh một phen đem Tần Nhan đẩy ra, ngay sau đó múc một dũng nước giếng liền không chút nào lưu tình hướng trên đầu hắn đổ xuống!

“A!” Nước giếng đầu xuân không giống mùa đông lạnh như băng đến thấu xương, nhưng cũng có thể làm cho người ta lạnh đến tâm phế. Tần Nhan bị một dũng lớn nước lạnh như vậy đổ từ đầu xuống chân, hàn khí quấn thân hắn nhịn không được la hoảng lên, đồng thời cũng tỉnh rượu hơn phân nửa.

“Đã tỉnh chưa?” Phượng Thần Anh lạnh lùng hỏi, Tần Nhan không có trả lời, vẫn lẳng lặng nhìn xem bản thânướt đẫm, lại nhìn xem Phượng Thần Anhvẻ mặt hàn sương, không dám tin.

“Không tỉnh?” Phượng Thần Anh không đợi Tần Nhan phản ứng lại, một dũng nước lạnh kháctiếp tục đến trên người hắn.

“A!” Tần Nhan theo bản năng cản chắn, sau đó mặt một chút hung hăng nhìn Phượng Thần Anh, chất vấn nói: “Ngươi đang làm cái gì?!”

“Nga, lúc này hẳn là tỉnh.” Phượng Thần Anh tùy tay ném trở lại mộc dũng, tựa tiếu phi tiếu nhìn Tần Nhan: “Nếu ngươi còn chưa tỉnh, ta không ngại múc nước cho ngươi.”

Nước trên trán theo mi cốt thẳng tắp rơi vào trong mắt, lạnh như băng làm đau đớn hai mắtTần Nhan. Tần Nhan nhìn Phượng Thần Anhkhông còn ôn nhu như trước, buồn bã cười, không cần quản cái gì thân phận, cái gì địa vị, cái gì tôn nghiêm, đặt mông ngã ngồi ở trên mặt đất bẩn thấp, nước mắt ấm áp theo hai má tái nhợt chảy xuống.

Nhìn đến Tần Nhan bộ dángthê thảm này, trong lòng hơi khó chịu, Phượng Thần Anh chung quy là không đành lòng mặc kệhắn. Chậm rãi tiêu sái tiến lên, Phượng Thần Anh cởi ngoại bào của mình khoác ở trên ngườiTần Nhan, sau đó nhẹ nhàng ôm thân mìnhlạnh run củahắn.

Tần Nhan dựa ở trước ngựcPhượng Thần Anh, ấm áp mà hắn quyến luyến năm năm rốt cục làm cho hắn nhịn không được thất thanh khóc rống.

“Thần Anh! Thần Anh! Ta không cam lòng !” Tần Nhan yếu ớt gắt gao bắt lấy vạt áoPhượng Thần Anh, đem ủy khuất cùng khuất nhục trong lòng tất cả đều theo nước mắt bạo phát ra.“Ta thật sự không cam lòng! Vì cái gì, vì cái gì cả lão thiên gia cũng đứng ở bên phía Tần Nghị! Ta hôm nay có bao nhiêu chật vật ngươi biết không? Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng bị thua qua, hôm nay cư nhiên bại bởi Tần Nghị! Ta không cam lòng ! Ta không phục !”

Phượng Thần Anh thật sâu thở dài, mềm nhẹ vỗ vaiTần Nhan, ôn nhu nói: “Tiểu nhan, không phải lão thiên gia đứng ở bên phe Tần Nghị. Ngươi biết không? Lần này ngươi sai lầm chỉ vì nhìn cái trước mắt, không thăm dò chi tiết Tần Nghịliền tùy tiện hành động. Kỳ thật cũng không phải saicủa ngươi, mà là Tần Nghị che dấu quá sâu. Hơn nữa chúng ta cũng không dự đoán được, hoàng hậu cư nhiên là Lang Hiên công chúa. Lần này chúng ta thua là do không thể đoán trước, không phải saicủa ngươi.”

“Thật vậy chăng?” Tần Nhan thật cẩn thận hỏi: “Nhưng mà lúc trước ngươi phản đối ta làm như vậy, nếu lúc ấy ta nghe lời ngươi nói, hôm nay sẽ không......”

“Không quan hệ, tiểu Nhan, thật sự không quan hệ.” Phượng Thần Anh kiên nhẫn an ủi: “Trận này chúng ta tuy rằng thua, nhưng cũng không phải không thu được cái gì. Ít nhất chúng ta hiện tại rốt cục biếtquân át chủ bài của Tần Nghịlà cái gì không phải sao? Ngươi yên tâm, chúng ta đã nhìn thấu Tần Nghị, mà hắn lại đối Phượng Tê Cáccủa ta hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, tiểu Nhan, từ giờ trở đi, chúng ta sẽ không thua.”

Tần Nhan si ngốc nhìn Phượng Thần Anh, nước mắt cũng dần dần ngừng, trên mặt còn có một tia vui sướng tiếu ý. Đúng vậy, hắn còn có Thần Anh, Thần Anh sẽ giúp hắn, cũng nhất định sẽ không rời đi mình !

Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn Tần Nhanchật vật, không khỏi bật cười nói: “Nhìn xem ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi cũng là bộ dánghề miêu này, hiện tại đãthú thê có hài tử, còn cùng một tiểu quỷ không chịu lớn,thích khóc giống nhau.” Nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Thần Anh ánh mắt càng phát ra ôn nhu, thân thủ nhẹ nhàng lau đi nước mắttrên mặt Tần Nhan.

“Thần Anh......” Tần Nhan sắc mặt ửng đỏ, trong mắt toát ra tình yêunồng đậm, môi hồng nhuận không thể ức chế chậm rãi để sát vào môi Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh ánh mắt vi ám, không dấu vết tránh đi Tần Nhan, sau đó đem áo khoác ở trên người hắnbuộc thật chặt, nhẹ giọng nói: “Tốt lắm, ngươi đêm nay náo loạn một đêm, nếu không trở về sẽ dẫn tới mật thám chú ý. Đêm nay ngươi không thể ở Phượng Tê Các qua đêm, sáng mai bị người nhìn đến khó tránh khỏi không bị người bàn tán.” Nói xong, cũng không đợi Tần Nhan mở miệng, nâng tay ở khửu tay hắn hơi hơi dùng sức, đem người giúp đỡ đứng lên.

Nụ hôn bị cự tuyệt, Tần Nhan trong lòng có chút mất mát, lại vẫn là cười nhẹ. Sau đó mới chú ý tới ánh mắt Phượng Thần Anh tựa hồ so với lúc trước sáng hơn rất nhiều.

“Thần Anh, ngươi có thể thấy?!” Tần Nhan thanh âm tràn đầy kinh hỉ.

“Ân.” Phượng Thần Anh không chút nghĩ ngợi liền thừa nhận: “Bất quá xem này nọ còn không quá rõ ràng, phỏng chừng qua thêm hai ngày dư độc thanh trừ sạch sẽ, có thể hoàn toàn thấy.” Kỳ thật thời điểm hắn cùng Đường Phi ở hoa viên thế nhưng lại phát hiện chính mình có thể thấy ánh sáng, tái sau đó chính là ôm Đường Phi lăn lộn trên sàng đan, phát hiện có thể thấy mơ hồ hình dáng.

“Thật tốt quá! Cốc Dương đại phu y thuật quả nhiên rất cao!” Tần Nhan không chút nào che dấu cao hứng: “Ta còn nghĩ đến muốn khôi phục còn phải mất một đoạn thời gian chứ.”

“Đúng vậy, ta cũng thực kinh ngạc bản thân khôi phục nhanh chóngnhư thế.” Phượng Thần Anh trên mặt mang cười, trong mắt nhưng không có một chút vui mừng, ngược lại có loại ẩn ẩn phiền toái. Hắn không dự đoán được có thể khôi phục nhanh như vậy, xem ra không thể đợi lát nữa .

Tần Nhan còn muốn nói cái gì, một cái hắt xì lớn liền đánh ra.

Phượng Thần Anh khẽ nhíu mày, ôm vai Tần Nhan đi ra ngoài, nói: “Mau mau trở về, sau khi trở về cho đầu bếp nấu cho ngươi bát canh gừng.”

Tần Nhan hấp hấp cái mũi, úng thanh nói: “Ai bảo ngươi như vậy nhẫn tâm đổ vào ta hai dũng nước giếng, đau lòng?”

“Phải phải phải, ta hối hận.” Phượng Thần Anh bất đắc dĩ hùa theo lời Tần Nhan: “Cho nên nhanh trở về đi, này nhiễm phong hàn, ta sẽ áy náy.”

“A.” Tần Nhan nghe xong lời Phượng Thần Anh, trong lòng toan sáp khổ sở cùng tất cả ủy khuất không cam lòng đều biến mất vô tung vô ảnh, chỉ còn lại từ từ ngọt ngào.

Tiễn bước Tần Nhan, Phượng Thần Anh mới kêu Thiết Hoán vào thư phòngDiên Phi viện.

“Còn nhớ rõ năm trước,Tần Nghị kia đem bảo kiếm tiên đế ngự ban giả làm ra một sự tình không?” Phượng Thần Anh thản nhiên mở miệng nói.

Thiết Hoán lược lược suy tư một trận, sau đó nói: “Nhớ rõ, lúc ấy vẫn là công tử cấp thái tử chiếu cố, từ chỗ Lang Hiên phú thương kai đem bảo kiếmvề.”

“Lang Hiên phú thương?” Phượng Thần Anh cười, hết sức châm chọc: “Hừ, Phó Tử Lưu vì biểu đệ mà hạ giá bản thân tới mức này!”

“Cái gì?! Phú thương kia là Lang Hiên hoàng đế?!” Thiết Hoán chấn động, nhớ tới khi đó tra được phú thương quả thật là họ Phó, nhưng lúc ấy bọn họ căn bản không nghĩ tới “Phó” này là quốc họcủa Lang Hiên, càng không nghĩ tới Lang Hiên tân đế ngàn dặm xa xôi tự mình đến Hoàng Diệp!

“Không sai, còn có hoàng hậuPhó Tử Lưu, chính là thân tỷ củaThuần Vu Quyết.” Phượng Thần Anh lạnh lùng cười nói: “Tần Nghị quả nhiên mệnh hảo, chẳng những cùngLang Hiên hoàng đế là anh em bà con, tình nhâncủa mình còn là Lang Hiên quốc cữu.”

Thiết Hoán có chút lo lắng hỏi: “Lão gia, chúng ta đây --”

Phượng Thần Anh phất tay đánh gãy Thiết Hoán, tự phụ cười: “Cho dùLang HiêngiúpTần Nghịlàm chỗ dựa thì tính sao? Thứ này nọ bổn tọa có trong tay, cho dù là Tần Diệp Minh nhìn đến cũng phải cung kính đối ta quỳ xuống. Thay Tần Nhan lấy một cái ngôi vị hoàng đế, có gì khó khắn?”

Thiết Hoán không có nói nữa, chỉ là trong lòng vẫn là nhịn không được lo lắng. Thứ này nọ đó, hắn hy vọng không đến vạn bất đắc dĩ sẽ không cần phải xuất ra, tốt nhất vĩnh viễn không cần dùng tới. Hơn nữa, chủ nhân hắn, hẳn là đã biết thiếu chủ, nắm giữ này nọ kia đi? Nhưng sáu năm đã qua, bên kia vì cái gì một chút động tĩnh đều không có? Phụ thân hắn, nhất định bị chính mình tức chết rồi?

Hiền vương cùng Phúc vương gặp chuyện, chân tướng tuy rằng vẫn chưa rõ ràng, nhưng cuối cùng rửa sạch hiềm nghi chothái tử phủ. Ngay tại ngày hôm qua thời điểm lâm triều nhất chấm dứt, hoàng đế cũng đã mệnh cấm vệ quân rút lui khỏi thái tử phủ. Trên phố dân chúng đối chuyện này nói say sưa, đồng loạt đoán đến tột cùng là ai phái người đi ám sát Hiền vươngcùngPhúc vương, nhân tiện hãm hại thái tử. Có người nói đại khái là dư nghiệt Thừa vươngquấy phá, muốn một lần liền giải quyết vài Vương gia. Có người nói là địch quốc phái tới thích khách, cố ý đến Hoàng Diệp gây ta hỗn loạn, làm cho Hoàng Diệp hoàng tộc tự giết lẫn nhau. Còn có số ít người nói, kỳ thật thích khách này thật sự là thái tử phái đi, thái tử sau khi sự tình bại lộ cố ý tìm đến Lang Hiênlàm núi chống đỡ, nói là thay chính mình rửa sạch hiềm nghi, nhưng ai biết phía sau có bí mật gì? Bất quá lời này, không ai dám ở bên ngoài nói lung tung, chỉ có thể vụng trộm nghị luận .

Tần Nghị đem hết thảy này nọt đều nghe vào trong tai, cuối cùng chẳng hề để ý cười, xoay người tiếp tục đùa tiểu miêu Thuần Vu Quyết hay thích xù lông.

Thuần Vu Quyết tối không quen nhìn hắn bộ dáng lười nhác, cái gì cũng không để ở trong lòng, cho hắn một ánh mắt như đao, sau xoay người bước đi.

Tần Nghịda mặt thật dày tổng hội cười hì hì đuổi theo, đem triền công (công phu mặt dày)phát huy đến mức tận cùng, ăn sạch sẽ đậu hủ của người ta. Đang khi đùa vui vẻ, hoàng hậu nương nương đưa một đạo ý chỉ xuống, nói hai người tiến cung, Tần Nghị sửng sốt, thầm nghĩ có một số việc chung quy là phải đến. Thôi thôi, hôm nay liền cùng mẫu hậu nói rõ ràng đi!

Đối với đến nội thị truyền chỉ tao nhã cười bảo hắn chờ, Tần Nghị mang theo Thuần Vu Quyết thay đổi quần áo liền tiến cung.

Hoàng hậu tẩm cung -- Hoàng Minh cung.

Thích Thị, không, hẳn là Hân Ninh công chúa, tự mình cấp hai tiểu bối rót nước trà, cười nhẹ, nói: “Uống trà đi.”

“Mẫu hậu, ngươi là muốn cho nhi thần cùngtiểu Quyết giảm thọ sao?” Tần Nghị cười khổ cản trở tay Hân Ninh công chúa bưng trà, chính mình tiếp nhận trà trước đưa cho Thuần Vu Quyết, sau đó lại cầm một ly cho mình. Ai, mẫu hậu đều bày ra bộ dáng này, hôm nay nếu thái độ mình không mạnh mẽ cứng rắn một chút, sợ là không qua được cửa này.

“Như thế nào, ta làm mẫu thân bất quá chỉ nghĩ cấp nhi tử rót chén trà, có gì không thể?” Hân Ninh công chúa mỉm cười nhìn nhìn Tần Nghị, trong mắt tràn đầy yêu thương cùng sủng nịch.

“Đương nhiên không phải.” Tần Nghị tiếp tục cười khổ: “Chỉ là nếu nhi thần hôm nay uống chén trà đó, chỉ sợ không dễ dàng thoát thân như vậy.”

Hân Ninh công chúa tươi cười cứng đờ, lập tức vỡ ra, không để ý tới nhi tử vĩ đại bản thân vẫn chưa nhìn thấu, ngược lại nhìn về phía Thuần Vu Quyết, thân thiết tróc tay hắn, yêu thương nói: “Tiểu Quyết, vì Nghị nhi, ngày đó thật là vất vả ngươi. Nhìn xem, bôn banhư thế, đều gầy đi không ít.”

Thuần Vu Quyết cứng ngắc bài trừ một khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn -- chưa bao giờ thích cười, hắn căn bản không biết nên cườinhư thế nào, đành phải kéo da mặt lên giả bộ cười cười, nói: “Làm phiền nương nương quan tâm, kỳ thật đi Lang Hiên cũng không xa, tỷ tỷ sáng sớm liền phái người tới đón chúng ta. Ngày hôm đó, khổ là Tần Nghị.” Ai, chuyện hai mẫu tử này hắn có thể không tiến vào sao?

Úc ! Tần Nghị vẻ mặt kinh ngạc kinh hỉ, không chỉ vì hắn phá lệ nghe được Thuần Vu Quyết nói lời khách sáo như vậy, nhưng còn là lần đầu tiên nghe được Thuần Vu Quyết quan tâm hắn !

Đem biểu tình Tần Nghịthu hết vào đáy mắt, Hân Ninh công chúa ngăn chận khó chịu trong lòng, tiếp tục thân thân nhiệt nhiệt đối Thuần Vu Quyết nói: “Nói đến tỷ tỷ ngươi, nàng gả cho Tử Lưu lâu như vậy ta còn chưa thấy qua nàng. Xem ra tìm một thời gian hồi Lang Hiên nhìn xem, hơn ba mươi năm không trở về, không biết chỗ đó đã biến hóa lớn thế nào.”

Nhìn ra Hân Ninh công chúa trong mắt sầu tư, Thuần Vu Quyết nhanh chóng nói: “Lang Hiên biến hóa không lớn, vẫn như trước xinh đẹp phồn hoa, dân phong thuần phác, không nhặt của rơi trên đường. Tỷ phu quả thật là một hảo hoàng đế.”

“Đúng vậy, Tử Lưu hài tử kia từ nhỏ đã vĩ đại, lại nghe nói,còn cưới tỷ tỷ ngươi tốt như vậy làm thê tử, tiếp qua vài năm, nói vậy hài tử đều có thể ẵm đi?” Hân Ninh công chúa vui mừng hâm mộ nói, sau đó dường như nhớ tới cái gì, lại hỏi: “Tiểu Quyết năm nay cũng mười sáu sao? Cũng đã không nhỏ, có để ý cô nương nhà nào chưa? Muốn hay không ta giúp ngươi làm chủ?”

Thuần Vu Quyết ngạc nhiên, đỏ mặt vừa định nói chuyện, Tần Nghịmột bên liền từ trong tay Hân Ninh công chúakéo tay Thuần Vu Quyết về, vẻ mặt bất đắc dĩ đối mẫu hậu hắn nói: “Mẫu hậu, ngươi có cái gì liền trực tiếp đối nhi thần nói. Không cần nương tiểu Quyết đến ám chỉ ta, huống chi tiểu Quyết mới mười sáu tuổi, hắn chỗ nào có cái gì cô nương trong lòng? !”

Thuần Vu Quyết xấu hổ phiết quá, tỏ vẻ thực đồng ý lời Tần Nghị nói. Nhưng thật ra có rất nhiều cô nương đối hắn tốt, có điều một cái hắn cũng không thích. Trang điểm xinh đẹp, hoặc thẹn thùng diễm lệ, hoặc thanh nhã hiền thục, ở trong mắt hắn xem ra, còn không bằng Tần Nghị thuận mắt!

Nếu Tần Nghịđã nói mở, Hân Ninh công chúa cũng không đóng kịch, trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Chuyện lần này mẫu hậu nghĩ ngươi hẳn là chiếm được một cái giáo huấn. Tần Nhan sở dĩ có thể được phần lớn cái võ tướng hỗ trợ, là vì hắn cưới nữ nhi củaChân Nhung, phía sau có tòa núi lớn cường đại chống đỡ. Cho nên, mẫu hậu giúp ngươi xem xét tuyển một người, người nàycùng chúng ta cũng có chút quan hệ, chính là Tử Lưu biểu muội, Chiêu Nhi quận chúa. Nàng không chỉ là biểu muộiTử Lưu, phụ thân nàng còn là binh mã đại nguyên soáiLang Hiên, trong tay nắm giữ một nửa binh quyền. Nàng năm nay mười sáu, với ngươi thích hợp. Hơn nữa cưới nàng, ngươi cũng đủ lực lượng cùng Tần Nhan chống lại.”

Tần Nghịnhíu mày, nhìn thoáng qua khuôn mặt tuấn tú của Thuần Vu Quyết, cười cười nói: “Mẫu hậu, nhi thần không muốn nạp phi.”

“Như thế nào? Ngươi cho rằng quá sớm?” Hân Ninh công chúa hỏi, không đợi Tần Nghị trả lời còn nói thêm: “Không còn sớm, đều sắp hai mươi lăm. Hơn nữa ngươi đến bây giờ cả một thiếp thất cũng chưa nạp quá. Lần này không chấp nhận cho ngươi cự tuyệt, mẫu hậu già rồi, muốn ôm tôn tử. Nếu ngươi thật sự hiếu thuận, liền nạp Chiêu Nhi quận chúa vi phi. Vài năm sau, mẫu hậu có thể ẵm tôn tử.“

“Mẫu hậu, ý tứ nhi thần không phải cảm thấy không đến thời điểm, mà là nói, cho dù đến thời điểm, nhi thần cũng sẽ không nạp phi. Không, phải nói, ta đời này không có bất luận nữ nhân nào.” Tần Nghị không để ý tới Hân Ninh công chúa đột nhiên biến sắc mặt, không quan tâm nói.

“Ngươi nói cái gì?!” Hân Ninh công chúa buồn bực vỗ cái bàn, lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn ôm nam nhâncả đời?! Nghị nhi, ngươi lúc trước vô luận ngoạn như thế nào mẫu hậu mặc kệ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải nghe mẫu hậu!”

Tần Nghị lạnh nhạt uống một ngụm trà, từ từ nói: “Mẫu hậu, ngài tối hiểu biết nhi thần. Từ nhỏ đến lớn, thậm chí ngay cả hoàng gia gia cũng không ép buộc được ta, huống chi là người khác?” Dứt lời, Tần Nghị nhìn Thuần Vu Quyết, trên mặt không còn bộ dáng không chút để ýnhư trước, mà là trịnh trọng lại nghiêm túc nói: “Nhi thần mặc kệ ngài nghĩ như thế nào, đời này, nhi thần chỉ cần một ngườinày. Kẻ khác, nhi thần cũng không muốn.” Tần Nghị nói xong, nắm chặt tay Thuần Vu Quyết, không cho hắn có bất luận cơ hội nào lùi bước. Trên thực tế, Thuần Vu Quyết đã sợ ngây người,căn bản không nghĩ tới muốn rút tay mình về. Vẻ mặt đỏ bừng cúi đầu, kích động không biết làm sao. Từ trước Tần Nghịthích đùa hắn, thậm chí là động thủ động cước, nhưng chưa có giống như hôm nay vậy, nghiêm túc thổ lộ qua. Cho nên Thuần Vu Quyết vẫn nghĩ đến, Tần Nghị chỉ là thích nói giỡn, chưa bao giờ đem tâm ý hắn suy xét cặn kẽ. Nhưng hôm nay, Tần Nghị thâm tình lại chân thành tha thiết thông báo, còn là trước mặt mẫu hậu hắn, rốt cục làm cho Thuần Vu Quyết lần đầu tiên hoảng thần, rối loạn tâm.

“Hồ nháo!” Hân Ninh công chúa rốt cuộc áp chế không được lửa giận, mạnh mẽ vỗ cái bàn đứng lên, chỉ vào Tần Nghị quát lớn nói: “Cho dù ngươi nghĩ như vậy, ngươi cho rằng tiểu Quyếtcũng đồng ý sao? Còn có Tử Lưucùng tỷ tỷtiểu Quyết, bọn họ sẽ đáp ứng thỉnh cầu hoang đường này củangươi?”

“Đây không phải thỉnh cầu.” Tần Nghị cũng đứng lên cùng Hân Ninh công chúa đối diện, vẫn như cũ không có buông ra tay Thuần Vu Quyết: “Ta,Tần Nghị làm việc, chưa bao giờ cầu người khác. Huống chi, ta yêutiểu Quyết, không cần được người khác đồng ý? Chỉ cần ta thương hắn là đủ.”

“Hoang đường!” Hân Ninh công chúa không chút nào yếu thế: “Bản cung hôm nay liền nói cho ngươi, nếu ngươi không cưới chiêu nhi quận chúa, về sau ngươi cũng đừng tái gọi ta mẫu hậu !”

“Mẫu hậu.” Tần Nghị định thần nhìn nàng nói: “Nếu ta nghĩ muốn thiên hạnày, không cần dựa vào thế lực người khác cũng có thể lấy được. Ta có năng lực này, ngài rất rõ ràng. Tóm lại, thiên hạ ta muốn, cũng nhất định sẽ hiếu kính mẫu hậu đến già, mà tiểu Quyết, ta cũng tuyệt đối không phụ!”

Tần Nghịkhoanh tay mà đứng, khóe miệng buộc vòng một độ congngạo nghễ tự tin, trong mắt là tự cao tự đại kiêu ngạo, ẩn ẩn mang theo khí khái thiên hạ vương giả.

Hân Ninh công chúa chấn động, nhìn thân sinh nhi tửxa lạ lại quen thuộc, vô lực ngã ngồi ở trênghế. Có lẽ, nàng đời này, vĩnh viễn không hiểu hài nhi nhà mình suy nghĩ cái gì đi? Nếu bản thân thật sự buộc hắn cưới một nữ nhânkhông thích, nhi tử quá không hạnh phúc, nàng cho dù nhìn thấy nhi tử chiếm được thiên hạ thì như thế nào? Nàng muốn, bất quá là nhi tử có thể so với mình hạnh phúc hơn, tìm được người hắn yêu có thể gần nhau, làm bạn hắn cả đời.

“Thôi thôi, hôm nay lời mẫu hậu nói, ngươi coi như chưa từng nghe qua đi.” Hân Ninh công chúa mệt mỏi khẽ phất tay: “Tóm lại, về sau ngươi muốn gì, mọi sự cẩn thận, không cần tái làm cho chuyện như lần này trình diễn nữa. Còn hắn, mẫu hậu không bao giờ quản thêm.”

“Nhi thần cảm tạ mẫu hậu!” Tần Nghị lôi kéo Thuần Vu Quyết, quy củ quỳ gối trước mặt Hân Ninh công chúavái đầu.

“Đi xuống đi, mấy ngày nay tiểu Quyết cũng mệt mỏi, về sau ngươi hảo hảo đối tốt với người ta. Trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi.” Hân Ninh công chúa lấy tay vịn ngạch, nhắm mắt lại không nhìn bọn hắn.

“Dạ, mẫu hậu bảo trọng. Nhi thần cáo lui.” Tần Nghị lại cấp Hân Ninh công chúacúi đầu, lôi kéo Thuần Vu Quyết còn đang nói “thần cáo lui” đi rồi.

-------------------

## 67. Chương 67: Đáp Án

Xuân phân vừa qua khỏi, thời tiết còn có chút âm trầm, thời điểm sáng sớm còn hạ một trận mưa không lớn không nhỏ. Đủ loại hoa đầy màu sắc trong sân được bao bọc bởi bọt nước, ánh mặt trời mỏng manh xuyên thấu qua mây đen chiếu rọi lên cánh hoa, tạo ra cảm giác tươi sáng và ảo tưởng.

Đường Phi ôm hai cánh tay, dựa ở cột đá trong tiểu đình, nhìn cảnh xuân trong viện mà thất thần.

Rời đi, đây là chuyện mà sau khi hắn đi vào thế giới này, không lúc nào không suy nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu chạy trốn, sau lại đến liều mạng kiếm tiền, một lần lại một lần từ quỷ môn quan trở về, cho tới nay thứ tín niệm khiến cho hắn chống đỡ đến giờ, đó là muốn trở lại thế giới của mình. Kiên trì như vậy, chấp nhất như thế, không phải là để rời đi sao? Nhưng vì cái gì hiện tại rốt cục có thể đi rồi, lại không vui vẻ nổi? Là vì Phượng Thần Anh? Hắn thế nhưng, luyến tiếc ......

“Phi nhi.”

Thanh âm vô cùng thân thiết lại ôn nhu, Đường Phi giương mắt nhìn lên, Phượng Thần Anh đang hướng hắn từ từ đi tới, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười, chỉ là cặp ánh mắt kia như trước trống rỗng ảm đạm, nhìn không tới tiêu cự.

Nhìn thấy hắn, Đường Phi không tự giác gợi lên khóe môi, sợ đường trơn do cơn mưa vừa hạ xuống, liền vài bước tiến lên đỡ Phượng Thần Anh, nắm tay hắn trở về tiểu đình ngồi xuống.

“Ta nhớ rõ hoa trong viện đều nở đi? Chỉ không biết trận mưa sáng sớm kia đánh rớt bao nhiêu hoa.” Phượng Thần Anh nắm chặt tay Đường Phi nhẹ nhàng vuốt ve, nói.

“Không rớt bao nhiêu, trận mưa buổi sáng không lớn.” Đường Phi tinh tế nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt quyến luyến mà cả bản thân cũng không nhìn thấy được.

“A,” Phượng Thần Anh bỗng nhiên nở nụ cười ra tiếng, trong lúc Đường Phi nghi hoặc hết sức nói: “Nhớ rõ thời điểm chúng ta vừa nhận thức,thường thường đối chọi gay gắt, mỗi một câu nói đều mang theo gai nhọn. Ngươi lại, chưa từng cho ta một sắc mặt hoà nhã, nói chuyện lãnh trào ám phúng, cho dù lên giường ngươi cũng muốn cùng ta đấu một trận. Mà ta, biết rõ ngươi không thích tam thậm chí là chán ghét ta, lại cố tình thích đùa ngươi, dùng hết mọi biện pháp phong tỏa nhuệ khícủa ngươi, muốn ngươi thần phục ta. Ngươi biết không? Tối hôm qua ta mới nhớ đến, nguyên lai hai chúng ta cùng một chỗ suốt một năm, lại chưa bao giờ giống nhưmấy ngày nay, bình thản ở chung như vậy.”

Đường Phi trố mắt nhìn Phượng Thần Anh, muốn nói chuyện, lại không biết nên nói cái gì.

Đang khi Đường Phi trầm mặc, Phượng Thần Anh lại đón lấy nói: “Kỳ thật lúc ấy ta quá mức tự phụ tự đại, còn làm hại ngươi một lần lại một lần lâm vào nguy hiểm. Mặc dù ngươi đối ta có hận, cũng là ta tạo gây nên. Ta lúc trước đối một người nói qua, ngươi tựa như một con nhím mình đầy gai góc, đối bất luận kẻ nào đều cảnh giác, dựng thẳng lên một thân lông nhọn tự ngã bảo hộ. Ta lúc ấy nói, nhất định muốn nhổ hết toàn bộ lông của ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện thần phụcta. Nhưng mà ta không nghĩ tới, người thần phục kia chính là ta.” Phượng Thần Anh nói xong, chua xót cười, hắn thật sự không nghĩ tới sẽngã vào chính cái bẫy do mình bày ra, sau đó muốn thoát ra cũng không có khả năng. Mà ngườinguyên bản hẳn phải ngã xuống, lại còn đứng bên ngoài cạm bẫy do do dự dự. Phượng Thần Anh làm người tuyệt đối so với Đường Phi ích kỷ âm hiểm gấp trăm lần, nếu hắn đã rơi vào, liền nhất định phải đem người kia cũng kéo xuống theo, chết cũng không buông tay, muốn hắn cùng chính mình vạn kiếp bất phục, đời đời kiếp kiếp dây dưa lẫn nhau.

“Thần Anh......” Có lẽ do tươi cười Phượng Thần Anh có rất nhiềuchua xótcùngkhông biết làm thế nào, Đường Phi trong lòng bỗng dưng đau đớn, bất tri bất giác đã kêu tên của hắn, tràn đầy đau lòng.

“Phi nhi, ta cuối cùng luôn nghĩ còn có thời gian, cho nên lúc trước quá không biết quý trọng. Ta muốn về sau có thể bồi thường, lại phát hiện chúng ta đã không có về sau.” Phượng Thần Anh cúi hạ mặt mày, vẻ mặt ai mặc: “Cốc Dương nói, nếu ta muốn bảo hộ ngươi, nhất định không được đối xử tốt với ngươi. Ta làm không được, thật sự làm không được...... Cho nên, vì có thể hảo hảo bảo hộ ngươi, mặc dù có trăm ngàn cái luyến tiếc, cũng phải nhượng ngươi rời đi, trở lại thế giới của mình. Ngươi an toàn, ta liền không còn mối lo lắng nào. Ngươi hiểu chưa?”

“Các ngươi,” Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh có chút do dự, không biết nên hỏi hay không, nhưng hắn vẫn là muốn biết, cho nên tiếp tục nói: “Các ngươi cùngTần Nghị, thật sự đã đến mức không thể không nhượng bộ sao?”

Phượng Thần Anh cười nhẹ, nắm tay Đường Phi siết chặt, nói: “Tần Nhan cùngTần Nghị còn chưa có công khai xé rách da mặt, Tần Nghịngày hôm đó không biết xuất phát từ cớ gì,không lật mặt Tần Nhan. Ở bên ngoài làm bộ như huynh đệ tình thâm, tín nhiệmlẫn nhau. Nhưng mà ngày đó đám người công nhiên cùng thái tử đối địch,biểu hiện lập trường của mình không phải ít, vô luận biểu hiện bình thản giả dối này có thể duy trì bao lâu, trận chiến kia vẫn sẽ bùng nổ, bất quá là vấn đề thời gian mà thôi.”

“Tần Nghị mới là thái tử! Tần Nhan vì cái gì muốn cướp một thứ không thuộc về mình?!” Đường Phi nghe xong Phượng Thần Anh nói, bỗng nhiên đứng lên kích động: “Liền vì dã tâm bản thân, có thể vô cớ phát động chiến tranh liên lụy dân chúng vô tội?! Thần Anh, ngươi rõ ràng biết giúp Tần Nhan là sai, mưu triều soán vị là tử tội, ngươi vì cái gì còn muốn giúp hắn? Thiên hạ này, Tần Nhannày, liền thật sự đáng giá cho ngươi cảmạng cũng không cần!” Nói một câucuối cùng, Đường Phi thanh âm đã tràn ngập lửa giận.

Phượng Thần Anh vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt hôi mông xẹt qua một tia kinh hỉ quang mang.

“Đường Phi,” Phượng Thần Anh áp chế trong lòng mừng như điên, trầm giọng nói: “Ngươi như vậy sinh khí là vì cái gì? Lo lắng an nguy của dân chúng vô tội trong Miên Cẩm thành? Hay là lo lắng ta sẽ chết? Hay là -- ngươi đang ghen?”

Cái gì?! Đường Phi sửng sốt, theo bản năng nói: “Ta đây ghen cái gì?”

“Ta lý giải ngươi, tính cách của ngươi chưa bao giờ bi thán thayngười khác, cho nên ngươi không phải bởi vì dân chúngtrong thành. Lo lắng ta? Nhưng mà ta nghe không ra trong giọng nói của ngươi có tình cảmlo lắng bên trong.” Phượng Thần Anh cũng đứng lên, theo hơi thở Đường Phi dần dần tới gần, mắt phượng ảm đạm thẳng tắp nhìn Đường Phi. Biết rõ Phượng Thần Anh nhìn không thấy, Đường Phi lại cảm giác như mắt kia so với bất luận thời điểm nào cũng đều sắc bén thâm trầm hơn, tựa như, thẳng tắp thấy được lòng hắn.

“Ngươi coi như ta lo lắng ngươi đi.” Đường Phi nghiêng đầu tránh đi tầm mắtPhượng Thần Anh, lãnh đạm nói.

“Không, ngươi là đang ghen.” Tựa hồ cảm giác được Đường Phi trốn tránh, Phượng Thần Anh thân thủ bắt được hai tay Đường Phi, trước khihắn kịp phản bác ngăn trở, thanh âm trầm thấp cùng ôn nhu nói: “Không cần phủ nhận, ngươi sinh khí là vì ngươi nghĩ rằng ta có thể vì Tần Nhan cả mạng cũng không cần. Đường Phi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta, Phượng Thần Anh, đời này chỉ vì một người có thể đánh cượccái mệnh này. Chỉ có ngươi, Đường Phi, ta chỉ vì ngươi, mới cam tâm tình nguyện chịu chết.”

Đường Phi chấn động, mạnh mẽ quay đầu nhìn Phượng Thần Anh, trên mặt tuấn mỹ tràn ngập nghiêm túc cùng chân thành. Hắn biết, Phượng Thần Anh nói, đều là sựthật.

“Không cần đối ta tốt như vậy, ta không đáng.” Đường Phi nắm chặt hai đấm thấp giọng nói, hắn không làm được mong muốn của Phượng Thần Anh, hắn, không có khả năng vì hắn lưu lại. Nhưng vì cái gì, tâm hắn tại đây có một khắc do dự?

“Đáng giá.” Phượng Thần Anh tiến lên một bước đem Đường Phi ôm vào trong ngực, thở dài nói: “Đời này, chỉ có ngươi mới đáng giá.”

Đường Phi chần chờ một hồi, cuối cùng vẫn vươn tay, ôm lại Phượng Thần Anh.

Một tiếng thở dài bao phủ ở hầu gian, Thần Anh, ta phải lấy cái gì báo đáp hai chữ “đáng giá” của ngươi?

Đêm dài đằng đẳng, Phượng Thần Anh đã ngủ say bỗng nhiên mở mắt, sau đó thân thủ điểm lên thụy huyệt của Đường Phi trong lòng hắn.

“Khấu khấu khấu.”

Phượng Thần Anh vừa mới xuống giường, tiếng đập cửa liền vang. Cũng không đợi Phượng Thần Anh trả lời, ngoài cửa người nọ liền tự mở cửa tiến vào.

Phượng Thần Anh khoác áo khoác đi ra phòng ngủ, Cốc Dương lưng vác cái hòm thuốc ở bên ngoài gian chờ.

“A

” Cốc Dương ngáp một cái thật lớn, nửa khép ánh mắt nói: “Mỗi lần ta đều phải nửa đêm rời giường, ngươi liền dùng sức ép buộc ta đi, ta nếuchống đỡ hết nổi, xem ai có năng lực giúp ngươi lừa gạt tiểu tình nhân của ngươi.”

“Ban ngày Phi nhi đều ở cùng ta, đồ đặc, thuốc thang đều là hắn tự mình giám sát, ngươi nếu muốn hạ độc sẽ không dễ dàng.” Phượng Thần Anh đã có thể thấy rõ ràng, bất quá còn có chút điểm mơ hồ.

“Hừ,” Cốc Dương phi thường khinh bỉ nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, nói: “Cho nên liền đêm hôm khuya khoắt đến ? Ngườikhông biết còn tưởng rằng hai chúng ta đang yêu đương vụng trộm chứ!”

“Ta điểm thụy huyệt của Đường Phi, hắn sẽ không tỉnh. Hơn nữa ta đã phân phó Thiết Hoán, hắn nếu tới nơi này không có khả năng không ai biết, chuyện ngươi lo lắng lại càng không xuất hiện.” Phượng Thần Anh không nhìn Cốc Dương bất mãn, ngồi vào một bên trênghế: “Ánh mắt của ta đại khái ngày mai có thể hoàn toàn khôi phục, ngươi nếu hạ độc sơ suất, để cho Phi nhi nhận ra cái gì, ngươi tự biết hậu quả.”

“Biết biết biết! Không cần uy hiếp ta!” Cốc Dương vẻ mặt khó chịu dẫn theo cái hòm thuốc đi qua: “Ta lập tức hạ độccho ngươi, kịch độc!” Phượng đại Các chủ này, thật sự là ăn no rảnh mỡ, rõ ràng ánh mắt đều vô sự, lại cứng rắn buộc mình đem hắn tái hạ độc để mù thêm một lần, này không phải tự ngược sao?! Đáp án kia là chó má gì mà thật sự trọng yếu như vậy?!

Cốc Dương xem xét ánh mắt Phượng Thần Anh một trận, có chút tự kỷ nói: “Ừ, ánh mắt khôi phục không tồi, ta, Cốc Dương, y thuật quả nhiên rất cao!”

“Bổn tọa tin tưởng không cần nói lại lần nữa lời vừa rồi.” Phượng Thần Anh lạnh lùng nói.

Cốc Dương trần ngập hắc tuyến, bất đắc dĩ nói: “Dạ, Các chủ. Thuộc hạ nhất định sẽ độc mù Các chủ, đảm bảo Các chủ có thể trước khinhận được đáp án, vẫn mù như cũ.”

Cốc Dương xuất ra một ngân châm tiêm tế,dùng lửa hơ qua một trận, mới xuất ra một dược bình. Vừa mở ra bên trong liền truyền đến một mùicổ quái, sau đó dùng châm dính chút dược thủy rồi rút ra.

“Các chủ, khả năng sẽ có chút đau, nhẫn nại một látsẽ qua.” Cốc Dương dứt lời bảo Phượng Thần Anh nhắm mắt lại, ngân châm dính dược thủy liền thẳng tắp đâm vào mi tâmhắn.

Về điểm đau đớn này,Phượng Thần Anh vốn chẳng coir a gì, nhưng mà sau khi hai mắt truyền đến từng trận hỏa lạt đau đớn, lại làm cho hắn nhăn mặt nhíu mày.

“Các chủ, nhịn một chút liền trôi qua.” Cốc Dương cầm một khối khăn ngâm nước lạnh, đắplên trên mắt Phượng Thần Anh.

Đợi trận nóng rực sâu sắc kia biến mất, Cốc Dương mới cầm một viên dược màu đỏ cho Phượng Thần Anh ăn xuống.

“Các chủ, hiện tại ngươi đã không nhìn thấy. Bất quá vừa rồi ngươi ăn là đặc chế giải dược, ba ngày sau mới có thể giải độccủa ngươi.” Cốc Dương một bên giải thích, một bên cầm đi khối khăn trên mắt Phượng Thần Anh, sau đó dùng ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói: “Tuy rằng không biết ngươi nghĩ muốn đáp ángì, bất quá ta lấy thân phận một đại phu báo cho ngươi, độc này chỉ có thể dùng một lần, về sau ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi dùng lần hai. Vô luận ngươi có được đáp án hay không, hay là dùng mạng của ta để uy hiếp ta thì cũng bằng thừa.”

Trước mắt lại khôi phục hắc ám, Phượng Thần Anh trầm mặc một chút, mới trầm giọng nói: “Ta hiểu được. Vô luận đáp án kia có phải thứ ta muốn hay không, loại chuyện tự tổn hại mình này,ta cũng sẽ không tái làm.”

Đợi Cốc Dương đi rồi, Phượng Thần Anh mới chậm rãi sờ soạng trở về phòng, giải huyệt đạo Đường Phi,ôm hắn nhắm hai mắt lại, như thế nào cũng ngủ không được. Kỳ thật hắn đang sợ, sợ đáp án kia không phải cái mình muốn, sợ, chính mình sẽ nhịn không được thương tổn Đường Phi.

Mùa xuân sau cơn mưa,trời thực trong vắt, mặt trời ấm áp nổi bật giữa màu xanh thăm thẳm xung quanh, ngẫu nhiên mấy đóa mây trắng thổi qua, thích ý lại thoải mái.

Tiếp nhận thư trong tay Yến Tự, Hà Tịch giống như mất hồn chậm rãi đi ra Phương Hoa Lâu. Một chiếc xe ngựa xa hoa từbên người hắnchạy quá, cùng hắn đi hướng ngược lại, càng đi càng xa.

Trên đường cái,một đám người như thường lệ, tới lui chật chội, có thể là thời tiết rất tốt, cho nên bọn họ trên mặt đều mang theo ấm áp thỏa mãn tiếu ý. Duy độc có Hà Tịch, nhìn không thấy được tươi cười ở loại thời tiếttrong sángnày.

Thất hồn lạc phách một mình ở đầu đường bàng hoàng, nhìn không được phương hướng, cũng không có mục đích. Bên tai dần dần nghe không được thanh âm ồn ào trên đường, giống như trần thế này hết thảy đều cách rất xa hắn, ngũ cảm(năm giác quan) đột nhiên tiêu thất, chỉ còn lại mỗi vị trí trái tim có thể cảm giác được đau đớnđến xé rách.

Từ từ xuân phong thổi tới quất vào mặt, Hà Tịch không cảm giác, nhưng thư tín trong tay lại “ào ào” vang nhỏ.

Hà Tịch rốt cục có một chút phản ứng, cúi đầu mờ mịt nhìn lá thư trong tay, đây là Đường Phi tự tay viết, bảo Yến Tự chuyển giao cho hắn.

Đường Phi đi rồi...... Hà Tịch ngẩng đầu, mới phát hiện chính mình đã đi tới thành Tây, tới trước cửatòa đại trạchma quái kia. Đi từng bước một qua đó, sau ngồi ở trên bậc cửa, Hà Tịch cười đến bất đắc dĩ, cũng đau khổ, lẩm bẩm nói: “Mỗi lần thời điểmtối chật vật, đều là ngươi thu lưu ta......”

Ngơ ngác ngồi một hồi, Hà Tịch mới thật sâu thở dài, mở ra lá thư, tinh tế nhìn xem.

“Hà Tịch, ngươi là bằng hữu duy nhất trên đời này của Đường Phi ta. Nhớ kỹ, vô luận tương lai như thế nào, nhất định phải hảo hảo sống sót.”

Nội dung rất đơn giản, không thiên ngôn vạn ngữ có lưu luyến không rời, cũng không có làm bộ làm tịch trân trọng thật có lỗi. Thậm chí ngay cả nét chữ, cũng thực cứng ngắc viết ra, thật sự khó coi. Nhưng mà Hà Tịch nhìn nhìn, nước mắt một giọt lại một giọt nhỏ xuống trên giấy. Hắn biết, ước định “về nhà” cùng Đường Phi kia, đã không còn có thể thực hiện, có điều Đường Phi nói hắn là bằng hữuduy nhất, muốn hắn sống sót.

Hà Tịch đang cầm tín, gắt gao ôm vào trong ngực, đem mặt chôn ở trên đùi, giống như hài tử chịu ủy khuất,lên tiếng khóc lớn.

Trong một góc xa xa, một trung niên nam tử tao nhã đang nhìn Hà Tịch, trong mắt tràn đầy đau xót.

Đường Phi hôm nay rất sớm liền tỉnh, chỉ là Phượng Thần Anh vẫn còn ngủ, cho nên hắn cứ như vậy nằm ở trongôm ấp ấm áp của Phượng Thần Anh, thẳng đến khi Phượng Thần Anh tỉnh lại.

“Như thế nào không gọi ta dậy?” Phượng Thần Anh dựa vào cảm giác, ở trên gương mặt Đường Phi hạ xuống một cái hôn, nhẹ giọng nói.

“Không có việc gì, ngươi nếu còn buồn ngủ, vậy cứ ngủ tiếp một hồi đi.” Đường Phi vỗ vỗ tay Phượng Thần Anh nói.

“Không cần, hẳn đã không còn sớm.” Phượng Thần Anh ngồi dậy: “Là thời điểm -- đưa ngươi đi rồi. Thiên TinhcùngMộc Trạc thu của ngươi một ngàn lượng, lần nãy sẽ không phạm sai lầm nữa.”

Đường Phi đứng dậy mặc quần áo, nói: “Ân.”

“Hôm nay để ta thay quần áo cho ngươi đi.” Phượng Thần Anh từ phía sau ôm lấy Đường Phi: “Một lần cuối cùng.”

Đường Phi rất muốn giống bình thường trêu ghẹo nói “Ngươi nhìn thấy sao?” Nhưng mà nói đến bên miệng, lại biến thành : “Hảo.”

Bởi vì nhìn không thấy, Phượng Thần Anh động tác so với trước kia chậm hơn rất nhiều, toàn bộ quá trình đều thật cẩn thận sờ soạng.

Đứng ở trước gương đồng, Đường Phi nhìn ảnh phản chiếu của mình trong kính, mới phát hiện cho dù Phượng Thần Anh bị mù,tay nghề cũng tinh xảo như cũ.

“Được không ?” Phượng Thần Anh sửa sang lại vạt áo Đường Phi hỏi: “Hẳn là có chút loạn đi? Ta gọi Mặc Trúc mặc một lần nữa cho ngươi.”

“Không cần.” Đường Phi lôi kéo Phượng Thần Anh, cười cười nói: “Nhìn rất tốt.”

Đúng lúc này, Mặc Trúc tiến vào nói xe ngựa đã chuẩn bị tốt.

Phượng Thần Anh tay ôm Đường Phi liền căng thẳng, trên mặt lại giả bộ như không có việc gì: “Đi thôi.”

Trên xe ngựa, hai người đều không lên tiếng. Chỉ là yên lặng tựa vào nhau, cầm chặt hai tayđối phương.

Đường Phi không có nhìn Phượng Thần Anh, mà là quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt có chút mê mang. Vì cái gì, cáchPhượng Tê Các càng xa, tâm lại càng đau?

Xe ngựa chạy như bay, vẫn là như vậy, Đường Phi thấy được ngoài cửa sổ thân ảnhthất hồn lạc phách kia. Đường Phi chấn động, vừa định gọi hắn, lại chậm rãi ngậm miệng. Hà Tịch thu được thư của hắn, đã biết mình phải rời đi? Thật có lỗi, Hà Tịch, tha thứ cho ta đi không từ giã......

Sau nửa canh giờ, xe ngựa ngừng lại ở phía trước Thượng Tinh Lâu. Đường Phi không hề động, Phượng Thần Anh cũng không có động. Mặc Trúc đánh xe ở ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua cửa xe đóng chặt, sâu kín thở dài, nhảy xuống đi đến địa phương khác. Hắn, không muốn nhìn thấy công tử rời đi.

“Phi nhi, ngươi biết không? Vừa rồi ở trên đường ta đã nghĩ, nếu con đường này vĩnh viễn không có cuối thì tốt rồi.” Phượng Thần Anh gắt gao cầm tay Đường Phi, trên mặt lại mang theo thản nhiên tiếu ý. Cô đơn tươi cười như vậy lại làm đau đớn tâmĐường Phi.

“Nhưng sự thật chung quy là sự thật, đường thủy chung cũng có điểm kết thúc.” Phượng Thần Anh nói xong, lại gắt gao siết tay Đường Phi chặt hơn một chút, sau đó chậm rãi, chậm rãi buông lỏng ra.

Đường Phi sửng sốt, theo bản năng muốn bắt lạibàn tay dày ấm áp kia, nhưng Phượng Thần Anh nhưng không cho hắn một chút cơ hội, rất nhanh thu hồi tay mình giấu vào ống tay áo rộng thùng thình.“Đi thôi, thừa dịp ta còn chưa hối hận. Không cần do dự, chần chờ của ngươi sẽ chỉ làm ta nghĩ muốn đem ngươi vĩnh viễn giam cầm ở bên người, không bao giờ thả ngươi rời đinữa.”

Đường Phi bỗng dưng nắm chặt hai đấm, hầu gian khô nóng, muốn cùng hắn nói một tiếng “tái kiến”, lại sợ tiết lộ cảm xúc của mình giờ phút này. Đường Phi buộc bản thân hít sâu một cái, áp chế không nỡcùng đau đớntrong lòng, đứng dậy đẩy cửa xe.

Phía trước Thượng Tinh Lâu là một thềm đácẩm thạch thật dài, Đường Phi nhìn cầu thang thật lâu, đây là cây cầu thông tới thế giới của hắn. Lần thứ ba tới đây, mà bây giờ, hắn sẽ chân chính trở lại thế giới của mình, vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

Bước ra bước đầu tiên, Đường Phi phát hiện cước bộ cùng tâm tình của mình giống nhau, trầm trọng vô cùng. Chậm rãi theo cầu thang mà lên, đi mỗi một bước, hắn trong đầu đều hiện ra những hình ảnh suốt gần một năm naycùng Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh nói rất đúng, bọn họ cùng một chỗ một năm, có thể bình thản ở chung cũng chỉ có hơn mười ngày Phượng Thần Anh mất đi quang minh kia mà thôi.

Phía sau truyền đến động tĩnh, Đường Phi cước bộ khẽ ngừng, nhưng không có quay đầu. Hắn biết Phượng Thần Anh xuống xe ngựa, cặp ánh mắt không có tiêu cự đang nhìn về hướng của hắn.

Lúc trước Phượng Thần Anh đứng ở một chỗ, là vì chờ hắn trở về. Hiện tại, cũng là đưa hắn rời đi. Cước bộ không hề dừng lại, thân ảnh Đường Phi dần dần biến mất ở bậc cầu thang cuối cùng.

Phượng Thần Anh ánh mắt trống rỗng, ngây ngốc đứng ở trước xe ngựa, rõ ràng biết Đường Phi đã ly khai, rõ ràng ánh mắt hiện tại cái gì cũng nhìn không thấy, lại vẫn là cố chấp nhìn theo hướng mà Đường Phi đã rời đi.

Xuân phong hơi hơi phất qua, Phượng Thần Anh vẫn đang dại ra đứng tại chỗ, Đường Phi không có khả năng trở về thế giới trước kia, hắn biết rõ. Cho nên, cho dù hắn hiện tại lại đi tìm Thiên TinhcùngMộc Trạc, có nhận được cũng là một lần nữa thất vọng mà thôi. Hắn cuối cùng vẫn không thể không trở lại bên người mình.

Đây là chuyện đáng cao hứng không phải sao? Nhưng mà, lưu lạinhư vậy, không phải thứ hắn muốn! Đây không phải đáp án hắn cần! Đường Phi lựa chọn rời đi, mà không phải vì hắn lưu lại! Thứ hắn muốn có, là Đường Phi bởi vì yêu hắn mà cam tâm tình nguyện ở lại, không phải bởi vì vận mệnh an bài mà không thể không ở lại bên người hắn!

Nắm chặt hai đấm run nhè nhẹ, Phượng Thần Anh cả chính mình cũng không biết bản thân bị làm sao, vì cái gì, chỗ vị trí trái tim bên trong lồng ngực, giống như ẩn ẩn đau? Đau đến cả hô hấp đều cảm thấy khó khăn.

“Tháp, tháp, tháp.”

Tiếng bước chân vững vàng, quen thuộc, bỗng dưng truyền vào lỗ tai Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh mạnh mẽ trừng lớn ánh mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy! Trên mặt tràn đầy kinh hỉkhông dám tin, cùng hơi hơi khiếp đảm. Thật sự, là hắn sao?

Là hắn sao? Sẽ là Đường Phi sao? Nhưng mà, Thiên Tinh phải làm pháp lừa hắn, không có khả năng nhanh như vậy liền đi ra a?

“Tháp, tháp, tháp.” Tiếng bước chân cách mình càng ngày càng gần, hơi thở quen thuộc cũng cách mình càng ngày càng gần.

“Đường...... Phi ?” Phượng Thần Anh thanh âm khẽ run, tiến lên hai bước, trong mắt trống rỗng chỉ có một mảnh hắc ám.

“Ta, đã trở lại.” Thanh âm quen thuộc, hơi thởquen thuộc, Phượng Thần Anh có thể cảm giác được, Đường Phi ngay ở trước mặtmình, chỉ cách mình có hai bước chân.

--------------------

## 68. Chương 68: Ngờ Vực Vô Căn Cứ

“Đường...... Phi ?” Phượng Thần Anh thanh âm khẽ run, tiến lên hai bước, trong mắt trống rỗng chỉ có một mảnh hắc ám.

“Ta, đã trở lại.” Thanh âm quen thuộc, hơi thởquen thuộc, Phượng Thần Anh có thể cảm giác được, Đường Phi ngay ở trước mặtmình, chỉ cách mình có hai bước chân.

“Ngươi, không phải......” Phượng Thần Anh vẻ mặt không dám tin, khóe miệng giơ lên độ congkinh hỉ.

“Đúng vậy, ta đi vào đó lấy về một ngàn lượngcủa ta.” Đường Phi sờ sờ tấm ngân phiếu một ngàn lượng trong lòng, điềm đạm cười nói, mắt nhìn Phượng Thần Anh dẫn theo một tia đau lòng.

“Ngươi là nói, ngươi không đi?!” Phượng Thần Anh dựa vào cảm giác của mình tiến lên một bước, tới gần Đường Phi.

“Ta chờ ánh mắt ngươi khỏi rồi lại đi.” Đường Phi nhẹ giọng nói.

“Nhưng mà, Cốc Dương nói qua, ánh mắt của ta cả đời đều sẽ --” Nói tới đây, Phượng Thần Anh ngừng một trận, ánh mắt trống rỗng nhìn về hướng Đường Phi, vẻ mặt rung động cùng kinh hỉ.

“Đúng vậy, cho nên, ta cả đời đều đi không được.” Đường Phi trong giọng nói không có tiếc nuối hay hối hận, ngược lại có loại giải thoátnhẹ nhàng thở ra.

“Ngươi, không cần bởi vì đáng thương ta, cảm thấy thiếu ta cho nên......” Phượng Thần Anh vẫn là không thể tin được, ngữ khí có chút gian nan nói. Nhưng mà nói còn chưa xong, đã bị Đường Phi đánh gãy.

Đường Phi tiến lên một bước, làm cho Phượng Thần Anh càng tiếp cận chính mình, nhẹ giọng nói: “Phượng Thần Anh, ta chưa bao giờ biết cái gì gọi là yêu, trước kia ta cho rằng ta yêu Trần Thần, nên ta nghĩ hết thảy mọi biện pháp rời đi nơi này, trở về tìm hắn. Nhưng mà, chậm rãi, ta hiểu được tình cảmđối với Trần Thần, không phải là yêu, chỉ là đơn thuần ỷ lại cùng áy náy.” Đường Phi dừng một chút, một tay xoa hai máPhượng Thần Anh, trong mắt có phần quyến luyến cùng mê mang: “Ta hiện tại cũng còn không biết cái gì là yêu, nhưng ta nguyện ý vì ngươi lưu lại, cam tâm tình nguyện lưu lại, không phải vì báo ân cũng không phải bởi vì áy náy. Mà là, ta muốn biết, chính mình, đến tột cùng có phải hay không đã yêu ngươi. Lưu lại, tìm được đáp án ta muốn......”

Phượng Thần Anh không đợi Đường Phi nói xong, mạnh mẽ đem người ôm vào trong lòng, gắt gao, gắt gao ôm hắn.

“Đường Phi, Đường Phi, Đường Phicủa ta......” Phượng Thần Anh thanh âm rất thấp, thực trầm,hai chữ “Đường Phi” ở trong giọng nói hắn lưu luyến triền miên, từng chút từng chút xâm nhập vào tâmĐường Phi.

Đến khi xe ngựa lại dọc theo con đường lúc nãy dần dần trở lại, bên trong xe, hai người gắt gao rúc vào nhau, xuân ý ấm áp quanh quẩn ở trong lònghai người.

Mộc TrạccùngThiên Tinh đứng ở phía trước cửa sổ lầu ba, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, trong lòng ngũ vị tạp trần. Thiên Tinh là vì một ngàn lượng tới tay bỗng nhiên bay mất, đau lòng không thôi, đồng thời còn đem Phượng Thần Anh đại phiến tử kia mắng đến thấu tâm. Mộc Trạclại bởi vì chính mình trợ Trụ vi ngược, không biết là đúng hay sai.

Mộc Trạc từng nói qua Đường Phi mệnh đồ nhấp nhô, kiếp nạn vô số, đây cũng không phải bịa đặt nói bừa. Đường Phi mệnh số kỳ lạ, hắn nói chính mình không phải người nơinày mà là đến từ tương lai. Mà kẻ cùng hắn trao đổi hồn phách lại chết rồi, nói cách khác, vận mệnh Đường Phi cắt thành hai đoạn, nửa phía trước không nói tới, dù sao Đường Phi cũng đã trải qua rồi. Nhưng mà nửa phần sau thì lại khó nói, hắn căn bản tính không được chút nào. Chỉ có thể quan sát khỏa mệnh tinhkỳ quái, mệnh tinh Đường Phi không ổn định, tinh quang ảm đạm chưa nói, còn có tùy thời sẽ tắt,rất nguy hiểm. Đây thuyết minh trong mệnh Đường Phi có đại kiếp nạn, nhưng không chỉ một kiếp, thảm hại hơn là kiếp kiếp đều đòi mạng a! Ai, chỉ hy vọng Phượng Thần Anh có thể hảo hảo đối tốt với Đường Phi, không cần giống như người hai mươi năm trước kia, cho dù hắn đã nhìn lén đến Thiên Cơ, vẫn là mất đi người tối trọng yếu của mình.

Tóm lại cả hai sư huynh đệ đều rất phiền muộn thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Bất quá một kẻ là nghĩ đến đổ phường thử xem vận khí, muốn kiếm về một ngàn lượng bay mất kia, một người là nghĩ đến trước mặt tổ sư gia đọc đức kinh sám hối.

Mộc Trạc rõ ràng đã nhận ra tâm tưThiên Tinh, một phen kéo lấy cổ hướng về phía mật thất sám hối, lạnh lùng nói: “Ngươi cùng với ta sám hối đi! Lần sau tái nháo ra việc như vậy, ta liền trực tiếp đem ngươi cởi sạchquăng lên trên giường Phượng Thần Anh!”

“Oa oa ~” Thiên Tinh một bên giãy dụa một bên kêu khóc: “Ngươi đem ta cởi hết cũng vô dụng a! Phượng Thần Anh trừ bỏ Đường Phi, ai cũng chướng mắt!”

“Cạch” một tiếng thanh thúy vang lên, thế giới rốt cục thanh tĩnh. Mộc Trạc thu hồi tay mình, kéo Thiên Tinhđang ôm đầu bỉu môi,vào mật thất. Xem ra không đến một tháng,sẽ không xuất quan.

Thời điểm Hà Tịch trở lại thái tử phủ, đã gần giờ tý. Người gác cổng ngửi được trên người hắn nồng đậm mùi rượu cùngbộ dáng lạc phách sửng sốt, quan tâm hỏi: “Đại nhân, ngài đây là làm sao vậy?”

Hà Tịch giật mình, đứng đối diện cửa cười cười, dẫn theo chút men say nói: “Không có việc gì, ra ngoài cùng bằng hữu uống hai chén, có điểm say. Ta muốn trở về phòng .” Dứt lời, cước bộ phù phiếm bước đi. Người gác cổng nghi hoặc nhìn theo Hà Tịch rời đi, sau đó lắc đầu, khóa cửa lại.

Hà Tịch lung lay trở lại tiểu viện, tiểu thị hầu hạ Hà Tịch nhìn thấy hắn sau liền vội vàng bận rộn chạy tới, lo lắng nói: “Đại nhân! Ngài như thế nào giờ mới trở về?! Điện hạ tìm ngài khắp cả ngày !”

“Ân? Điện hạ tìm ta?” Hà Tịch gõ gõđầu mình đang có chút mơ hồ, lắc lắc cố gắng làm cho mình thanh tỉnh một chút, nói: “Điện hạ nói gì không?”

“Đại nhân, ngài như thế nào uống rượu?” Tiểu thị xem Hà Tịch trạng thái không phải tốt lắm, nhanh chóng giúp đỡ hắn, nói: “Điện hạ cái gì cũng chưa nói, chỉ dặn vô luận có về muộn bao nhiêu, chỉ cần ngài đã trở lại liền lập tức bảo ngài tới thư phòng gặp hắn.”

Hà Tịch sửng sốt, đầu rốt cục có chút thanh tỉnh. Đứng ở tại chỗ ngốc một hồi, Hà Tịch mới cười khổ một tiếng, nói: “Ân, ta hiện tại đi.”

Tiểu thị muốn dìu Hà Tịch một phen, lại bị Hà Tịch lắc đầu cự tuyệt, nói: “Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi đi.” Tiểu thị khó xử nhìn Hà Tịch liếc mắt một cái, rốt cục vẫn là gật đầu rời đi.

Hà Tịch xoay người, hướng thư phòng đi đến. Cái cần đến cũng phải đến, thời điểm xảy ra sự kiện thích khách, thái tử không có phân phó Hà Tịch bất luận sự tình gì, thậm chí không nói cho hắn nghe một tia kế hoạch. Còn có,quan hệ của bọn họ cùnghoàng đếLang Hiên quốc, hắn một chút cũng không nhận thấy được. Hết thảy này, trừ bỏ Tần Nghị chính mình, chỉ có một Thuần Vu Quyết biết. Tại hôm thẩm vấn thái tử, Hà Tịch rốt cục biết,bản thân từ lúc Tần Nghịbị nhốt vào lãnh cung, cũng là lúc nhận được phán xét của Tần Nghị. Tần Nghị đã bắt đầu hoài nghi thân phận của mình, hết thảy đều quátrùng hợp. Lệnh bài thái tử phủ chỉ có mười tấm, một cái ở trong tay Tần Nghị, một cái ở trong tayHà Tịch, còn lại đều ở chỗ Thuần Vu Quyết cùng thị vệ củahắn.

Ám vệ của Thuần Vu Quyết là từ khi hắn đi vào Hoàng Diệp liền mang theo bên cạnh, bọn họ không phải người của Tần Nghị, cũng không nghe lệnhTần Nghị, bọn họ chỉ trung với Thuần Vu Quyết. Lúc ấy Thuần Vu Quyết đi vào Lang Hiên chỉ có mười tuổi, hơn nữa khi đó hắn cũng không gọi là Thuần Vu Quyết, mà là -- Ngu Quyết. Bên người mang theo bảy tên thị vệvõ công cực cao, lúc ấy hắn ở nhờ nhà một danh môn thế gia trong Hoàng Diệp. Sau lại dựa vào hỗ trợ của tộc trưởng, cùng với thực lực chính mình, tuổi còn nhỏ liền vào được thái tử phủ, trở thành cánh tay mắt của thái tử. Không ai biết chi tiết về Thuần Vu Quyết, thẳng đến khi hắn thành tướng quânHoàng Diệp trẻ tuổi nhất, trở thành một trong hai người đương thời nổi bật nhất của Hoàng Diệp, mới đổichính danh là Thuần Vu Quyết. Đáng tiếc, vẫn không ai có thể chân chính hiểu biết hắn rốt cuộc là ai,trừ bỏ Tần Nghị. Nguyên lai Thuần Vu Quyết là bào đệ củaLang Hiên hoàng hậu, mà Tần NghịlạicùngLang Hiên hoàng đế là bà con. Hết thảy chuyện này, Hà Tịch đều ở sau này mới biết đến. Khi đó hắn mới rõ, chính mình ở bên người Tần Nghịgần mười năm, vẫn không được hắn hoàn toàn tín nhiệm. Giả sử lệnh bài cơ hồ có thể đánh tráo, nhưng không có chính phẩm làm khuôn mẫu, không có khả năng làm được giống thật như thế. Tần Nghị không có khả năng hại chính mình, Thuần Vu Quyết cùng thị vệ hắn, độ trung thành càng không thể bị hoài nghi. Chỉ còn Hà Tịch, dĩ nhiên biến thành kẻ hiềm nghi lớn nhất. Cho nên, Tần Nghị mới có thể vào ở lãnh cung bảy ngày, lại cái gì cũng không có phân phó mình làm, thậm chí không bảo mình đi âm thầm điều tra!

Điện hạ, thật sự không tin hắn......

Trong khi suy nghĩ, Hà Tịch mới phát hiện bản thân đã chạy tới cửa thư phòng.

Nhẹ nhàng gõ gõ, nghe được âm thanh kêu “tiến vào”,sau Hà Tịch mới đẩy cửa bước vào trong.

“Điện hạ, ngươi tìm ta?” Hà Tịch điềm đạm cười hỏi.

Ngửi được một thân mùi rượugay mũi, Tần Nghị không tự giác nhíu nhíu mày, nói: “Ân, có việc tìm ngươi thương lượng một chút.” Nói xong, Tần Nghị trong mắt có chút bất đắc dĩ, nói: “Bất quá xem ra hôm nay trạng thái của ngươi không phải tốt lắm, không bằng ngày mai rồi nói sau, ngươi đi về trước nghỉ ngơi đi.”

Hà Tịch lắc đầu, nói: “Đa tạ điện hạ quan tâm, vừa rồi ở trên đường gió đêm thổi lạnh, ý nghĩ thanh tỉnh rất nhiều, rượu cũng tỉnh.”

Tần Nghị bất đắc dĩ thở dài, chỉ chỉ ghế dựa bên cạnh nói: “Tọa.”

“Tạ điện hạ.” Hà Tịch bình tĩnh ngồi lên ghế.

“Ngày đó chuyện ở trên đại điện,ngươi đều rõ ràng đi?”

Hà Tịch ngẩn ra, không biết Tần Nghị vì cái gì hỏi như vậy, lúng ta lúng túng nói: “Phải.”

“Bổn vương cùngLang Hiên quan hệ vẫn không cho ngươi biết, thậm chí không có đem hết thảy kế hoạch nói cho ngươi, cũng không phải không tín nhiệm ngươi, mà là chuyện này càng nhiều người biết sẽ càng không an toàn, cho nên bổn vương mới gạt ngươi. Bổn vương hy vọng ngươi không cần bởi vậy mà trong lòng khúc mắc.”

Hà Tịch vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Nghị, điện hạ là đang, giải thích? Không sai, thời điểm vừa mới biết chuyện này, Hà Tịch trong tâm xác thực không thoải mái. Nhưng mà, một khi nghĩ đếnbản thân là...... Hắn liền cảm thấy chính mình không có tư cách bởi vì Tần Nghị hoài nghi mà cảm thấy tổn thương. Tần Nghịvốn làm việc đúng.

“Điện hạ, thần hiểu được. Chuyện này sự thể lớn, không thể có một chút sai lầm. Tiểu Quyết trên tay nắm binh quyền, mà thần bất quá chỉ là nhất giới quan văn, có một số việc thần không có cách nào làm được.” Hà Tịch thản nhiên nói, trong lòng áy náy lại càng ngày càng nặng, Tần Nghị giải thích, hắn tự nhiên sẽ không thật sự tin tưởng, nhưng hắn thủy chung vẫn cô phụ Tần Nghị tín nhiệm.

“Ngươi có thể nghĩ như vậy thì tốt, bổn vương còn sợ bởi vì chuyện này sẽ làm ngươi cảm thấy không vui. Xem ra bổn vương đa tâm.” Tần Nghị thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, xong liền chuyển đề tài: “Đúng rồi, chuyện bổn vương bị hãm hại, ngươi có ý kiến gì không.” Tần Nghị cũng ngồi xuống, thẳng tắp nhìn Hà Tịch hỏi.

Hà Tịch sửng sốt, hắn còn tưởng rằng Tần Nghị chỉ đơn thuần muốn giải thích mà thôi. Dâng lên tâm nhãn, Hà Tịch cẩn thận nhìn nhìn Tần Nghị, châm chước nói: “Thần cho rằng, có lẽ Hiền vươngcùngPhúc vương liên thủ hợp diễn một trò hay. Ý muốn cho điện hạ mất đi thái tử vị, thậm chí đưa tới họa sát thân.”

“Nga?” Tần Nghịnâng cao âm cuối, Hà Tịch lại đoán không ra hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì.

“VậyPhượng Tê Các đâu? Phượng Thần Anh gặp chuyện này, ngươi cảm thấy cùng Tần Nhan có quan hệ hay không?”

“Này......” Hà Tịch chần chờ một chút: “Thần không biết.”

“Bổn vương nhớ rõ chuyện này lúc trước là giao cho ngươi đi tra, lâu như vậy, ngươi cái gì cũng chưa tra được?” Tần Nghị thản nhiên quét Hà Tịch liếc mắt một cái: “Còn có lệnh bài kia, đến tột cùng là từ đâu đến? Cư nhiên có thể lấy giả đánh tráo.”

Hà Tịch chấn động, vội vàngtừ trên ghế đứng lên, quỳ gối trước mặtTần Nghị, nói: “Thỉnh điện hạ thứ tội! Thần lúc ấy vừa mới bắt tay vào thăm dò, điện hạ liền đã xảy ra chuyện, sau lại bị hạn chế hành động, cho nên đến nay đều không tra được bất luận sự tình nào.”

“A, là như thế sao.” Tần Nghị một tay chống cằm, mắt lạnh nhìn Hà Tịch, thanh âm đạm mạc: “Bổn vương đều quên mất việc này. Nói như vậy, chuyện này cũng không trách được ngươi.”

“Điện hạ, nếu ngài cần, hiện tại thần có thể bắt đầu đi thăm dò.”

“Bỏ đi, dù sao cũng qua lâu như vậy, chân tướng như thế nào đã không cần phải biết. Bổn vương cùng Tần Nhan, một trận chiến không thể tránh khỏi, về sau ngươi cùng Đường Phi, vẫn tránh gặp mặt một chút sẽ tốt hơn.”

Hà Tịch cười khổ, nói: “Điện hạ không cần lo lắng, Đường Phi hắn, đã ly khai......”

“Cái gì?” Tần Nghị cũng rõ ràng ngẩn ra, nói: “Đường Phi đi rồi? Chuyện khi nào?”

“Đại khái là hôm nay đi, lão bản nương Phương Hoa Lâutự tay đem thư hắn viết giao cho ta.” Hà Tịch mặt mày tràn đầy cô đơn: “Đi rồi cũng tốt, nơi này vốn không thích hợp với hắn.”

Tần Nghị lòng nghi ngờ chợt lóe qua, ở bên ngoài vẫn bất động thanh sắc nói: “Đúng vậy, đi rồi cũng tốt, ngươi cũng không còn băn khoăn, bổn vương cũng không tất bởi vì ngươi mà phiền não như thế nào xử trí Đường Phi.”

Hà Tịch cắn cắn môi, thấp giọng nói: “Tạ điện hạ.”

“Cảm tạ cái gì? Nói đến Đường Phi bất quá chỉ là người ngoài cuộc, bổn vương sẽ không thật sự khai đao với một người chút võ công cũng không biết.” Tần Nghị nhíu mày nói.

“Được rồi, ngươi hôm nay cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi.”

“Dạ, thần cáo lui.” Hà Tịch đứng lên, vừa muốn xoay người, Tần Nghị liền giống như vô tình nói: “Đúng rồi, lệnh bài của ngươi còn đang ở chỗ bản vương.”

Hà Tịch run lên, theo bản năng nắm chặt hai đấm, lại vẫn vẻ mặt trấn định nói: “A, thần đều đã quên.” Lúc trước Tần Nghị bị nhốt lãnh cung, Hoàng Thượng đem lệnh bài trên người hắn cầm đi, sau tra ra manh mối, liền trả lại cho Tần Nghị.

“Cầm lại đi.” Tần Nghị đứng dậy tự tay đem lệnh bài giao cho Hà Tịch, Hà Tịch cúi đầu hai tay tiếp nhận.

“Bảo quản cẩn thận, nhưng đừng vô tình đánh mất. Nếu như bị người hữu tâm nhắt được, lại nháo ta một hồi tinh phong huyết vũ.” Tần Nghị vỗ vỗ vai Hà Tịch nói.

Hà Tịch cả kinh, đoán không đượcTần Nghị có phải hay không ám chỉ điều gì, chỉ có thể tự trấn định nói: “Dạ, thần chắc chắn bảo quản tốt.”

“Đi xuống đi.” Tần Nghị cười nhẹ.

“Thần, cáo lui.” Hà Tịch thu hảo lệnh bài, đối Tần Nghị vừa chắp tay, xoay người rời đi. Ly khai thư phòng, Hà Tịch mới phát hiện chính mình đã ra một thân mồ hôi lạnh.

Nhìn thân ảnh Hà Tịch hoàn toàn biến mất, Tần Nghị mới trầm giọng hỏi: “Ngươi cảm thấy Hà Tịch còn đáng giá dùng sao?”

“Bây giờ còn khó mà nói,” Thuần Vu Quyết từ trong nội thất thư phòng đi ra, trên khuôn mặt tuấn tú nhỏ nhắn buộc chặt: “Ít nhất hắn không biết Đường Phi chưa có đi.” Nếu Hà Tịch thật là người củaPhượng Tê Các hoặc là Hiền vương phủ, sẽ không thể không biết Đường Phi chưa rời đi.“Còn có, chiếu theo tin tức điều tra được, hôm Phượng Thần Anh gặp chuyện kia, cả ngày Hà Tịch tuy rằng không ở thái tử phủ, cũng không ở Phương Hoa Lâu. Nhưng màmật thám chúng ta phái đi theo dõi hắn, nói hắn cả ngày đều ở tại Tiêu Tương Cư, căn bản không có xuống núi, thẳng đến buổi trưa ngày hôm sau mới từ nơi đó đi ra. Trở về thái tử phủ, hắn mới biết được Phượng Thần Anh đã gặp chuyện.”

“Cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái. Chuyện ta bị hãm hại thấy thế nào đều như là có nội gián, hơn nữa Hà Tịch là kẻ hiềm nghi lớn nhất. Nhưng nếu hắn thật là nội gián, vì cái gì cả chuyện bên ta cũng không biết?” Tần Nghị có chút buồn rầu bĩu môi. Phượng Thần Anh gặp chuyện, nghe nói hai mắt còn mù, đối người ngoài giải thích có người muốn giết hắn. NhưngTần Nghịbiết chân tướng, thích khách này là hướng về phía Đường Phi. Phong thư thần bí kia đem sự tình từ đầu đến cuối đều nói cho hắn, cho nên khi nghe được Tần Nhan cùngTần Chiêuđồng gặp chuyện, hắn một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, còn đem hết thảy sự tình đều an bài hảo, không làm bất luận chống cự nào, tình nguyện bị giam lỏng bảy ngày. Tần Nhan cùngTần Chiêu bỏ qua, chỉ dùng khổ nhục kế muốn hãm hại hắn, nhưng lại là ở sau khi Phượng Thần Anh bị thương, mới lâm thời nảy lòng tham muốn làm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được mặt sau xuất hiện hai quả lệnh bài giả là từ chỗ Tần Nhan ra. Như vậy, cái đầu tiên xuất hiện ở Phượng Tê Cácthì sao? Là ai phóng? Là ai cho đối phương khuôn mẫu để làm một món đồ giả giống thật như thế?

“Có lẽ chúng ta thật sự suy nghĩ nhiều, Hà Tịch không phải nội gián. Hắn so với ta còn vào thái tử phủ sớm hơn, hơn nữa mười năm trước cũng đã đi theo bên cạnh ngươi, Phượng Thần Anh cùngPhượng Tê Các cũng là sáu năm trước mới quật khởi, hai người này thấy thế nào cũng không có về liên quan nhau.” Thuần Vu Quyết ôm hai cánh tay, trên mặt hiển lộ ra vẻ mặtlo âu hiếm thấy.

Tần Nghị sửng sốt, đúng vậy, thời điểm Hà Tịch đến bên người hắnchỉ là một thanh y thiếu niênmười sáu tuổi, khi đó hắn cầm một phong thư tiến cử, đứng ở trước cửa thái tử phủ, đối hắn nói: “Thái tử điện hạ, ta sẽ là mưu thần tốt nhất cho ngươi.” Trong mắt vẫn là loại ngây ngô cùngtự tin không biết trời cao đất rộng đặc trưng của những thiếu niên mười sáu tuổi, tươi cười trên mặt cũng vân đạm phong khinh như vậy. Có lẽ là sự cao ngạo tự tin đó đả động chính mình, không hỏi sư phụ hắn ở nơi nào, cũng không có điều tra thân thế cùng chi tiết của hắn, cứ như vậy cho Hà Tịch vào thái tử phủ, trở thành đệ nhất mưu thần. Hà Tịch đối với hắn, không đơn giản là gia thần, còn là tình cảm bằng hữunhiều năm.

Từ khi nào thì bắt đầu, hắn đối Hà Tịch không còn toàn tâm tín nhiệm, bắt đầu thử thách, bắt đầu hoài nghi, thậm chí phái người theo dõi hắn, giám thị nhất cử nhất động?

“Ngươi nói ta có phải càng ngày càng không giống ta từ trước?” Tần Nghị đột nhiên hỏi Thuần Vu Quyết.

Thuần Vu Quyết ngẩn người, đợi thấy rõ Tần Nghị trên mặt mờ mịt, bỗng nhiên hiểu được cái gì. Tiến lên cầm tay hắn, nói: “Không cần nghĩ nhiều, sinh trong nhà đế vương, thân ở vị trí càng cao lại càng không thể tín nhiệm bất luận kẻ nào, có đôi khi thậm chí ngay cả thê nữ chính mình,cũng không thể toàn tâm toàn ý tin tưởng. Bởi vì ngươi biết, đi nhầm một bước, thua không chỉ là đế vị, còn có thiên hạnày.” Năm đó quốc gia mình bị diệt vong, mất đi phụ mẫu còn có ca ca của chính mình, chính là bởi vì thân thúc thúc thông đồng với địch mà phản quốc. Cả quan hệ huyết thống còn như thế, huống hồ là người khác? Thân phụ Tần Nghịkhông biết tính toán cái gì, hắn không thể không đề phòng. Quá mức để ý tớitình nghĩa phụ tử,huynh đệ thâm tình, người chết sẽ là hắn.

Tần Nghị ánh mắt tối sầm lại, nói giọng khàn khàn: “Không, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không đi hoài nghi ngươi.” Tần Nghị phản thủ cầm tay Thuần Vu Quyết: “Chỉ có ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không hoài nghi.”

Thuần Vu Quyết ánh mắt chợt lóe, mất tự nhiên xoay qua, nhưng không có giãy khỏi tay Tần Nghị.

## 69. Chương 69: Tình Ý

Thiết Viêm vừa cởi áo khoác, chợt nghe cửa bị gõ vang.

“Thiết đại ca, ngươi đã ngủ chưa?” Là thanh âmYến Tự, tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng Thiết Hoán vẫn có thể tưởng tượng được trên mặt diễm lệ kia có một tia ngượng ngùngthản nhiên.

Thiết Viêm bất đắc dĩ thở dài, cất cao giọng nói: “Chờ.” Một lần nữa mặc quần áo, ra mở cửa.

Yến Tự xấu hổ nhìn Thiết Viêm liếc mắt một cái, hoàn toàn không còn bộ dáng nhiệt tình không bị cản trở ngày thường.“Thiết đại ca, Yến nhi không có quấy nhiễu ngươi chứ?”

“Không có, có việc sao?” Thiết Viêm cũng không dám nhìn thẳng Yến Tự, chỉ có thể hơi hơi chuyển tầm mắt, lại nhìn đến trong tay nàng cầm một cái khay, mặt trên còn có chút rượu và thức ăn.

Nhìn ra Thiết Viêm nghi vấn, Yến Tự nhanh chóng nói: “Thiết đại ca đừng hiểu lầm! Yến nhi là nghĩ để ngươi đem cái này đưa cho chủ nhân. Chủ nhân từ sau chính ngọ trở về liền rầu rĩ không vui, ngay tại vừa rồi còn chạy lên đỉnhlầu, vẫn thở dài thở ngắn. Có thể là có chút chuyện phiền lòng đi, Yến nhi nghĩ, nếu là Thiết đại ca nói, có thể bồi chủ nhân uống rượu giải buồn.”

Nhìn đến Yến Tự bộ dángsốt ruột giải thích, Thiết Viêm trong lòng có chút chua xót, xem ra là chính mình cự tuyệt lúctrước làm cho nàng sợ hãi đi?

“Để ta đi.”

“A ? Hảo, hảo, ngươi cầm lấy. Chủ nhân ngay trên mái nhà, hảo hảo khuyên hắn.” Yến Tự nhìn nhìn Thiết Hoán gương mặtnghiêm túc ngay ngắn, trong lòng vô cùng mất mát, cười gượng nói: “Kia, Yến nhi phải đi nghỉ ngơi ......”

Xem Yến Tự xoay người rời đi, Thiết Viêm trong lòng có chút vắng vẻ, một câu không kịp suy nghĩ liền thốt ra: “Yến nhi cô nương, lần sau Thiết mỗ cùng ngươi uống một chén đi.”

Yến Tự chấn động, nhưng không có xoay người, Thiết Viêm có chút hối hận, như thế nào lại nói ra?

“Ân.” Yến Tự nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó rời đi. Thiết Viêm không có nhìn đến vẻ mặt kinh hỉ của nàng sau khi được đáp án mình muốn, trong mắt vui sướng, chất chứa nước mắtvui vẻ.

“Ai !” Tần Diệp ngồi yên ở trên nóc nhà Phương Hoa Lâu, chống cằm nhìn sao trên trời, vẻ mặt buồn rầu.

“Chủ nhân.” Thiết Viêm không một tiếng động xuất hiện ở bên ngườiTần Diệp, trong tay còn cầm một cái khay, đựng một hồ rượu ngon, hai chén rượu cùng một cái đĩa thịt bò ngũ vị hương và một đĩa đậu phộng.

“Tọa.” Tần Diệp chỉ chỉ bên cạnh, Thiết Viêm thuận theo ngồi xuống, đem khay đặt ở giữa hai người, sau đó đem hai chén rượu rót đầy.

Tần Diệp thực tự giác cầm lấy một ly uống một hơi cạn sạch, sau đó cầm chén rượu không chuyển qua trước mặt Thiết Viêmý bảo hắn rót tiếp. Tần Diệp lại rót đầy, Tần Diệpvẫn một ngụm cạn sạch, tiếp tục đem cái chén chuyển qua trước mặtThiết Viêm. Thiết Viêm khóe miệng co rút, cầm đi chén rượu trong tay Tần Diệp, trực tiếp đưa cả hồ rượu nhét vào tay hắn.

“Người hiểu ta, chỉ có lão Thiết!” Tần Diệp rung đùi đắc ý nói xong, giơ lên bầu rượu liền hướng miệng đổ vào.

“Chủ nhân, uống rượu hại thân.” Thiết Viêm biết ngăn cản hắn không được, nhưng vẫn là quan tâm khuyên một câu.

Tần Diệp căn bản không có nghe Thiết Viêm nói cái gì, trực tiếp uống hết nửa bầu rượu mới dừng lại, miệng tán thưởng nói: “A! Hảo tửu !”

“Chủ nhân, ngươi có tâm sự?” Thiết Viêm xem Tần Diệp uống không sai biệt lắm, mở miệng hỏi.

“Ai ! Đúng vậy!” Tần Diệp có chút phiền muộn lại uống một ngụm, mới nói: “Ta sợ không uống rượu, sẽ nhịn không được chạy tới Phượng Tê Các, đem hỗn tiểu tử kia ra sức đánh một trận!”

Thiết Viêm sửng sốt, nhìn nhìn Tần Diệp vẻ mặt nghiêm túc, bộ dángtâmđau, mới phát hiện hắn không phải nói đùa. Liền hỏi: “Thiếu chủ có phải hay không làm cái gì?” Chủ nhân hiểu rõ nhất chính là thiếu chủ, hơn nữa thiếu chủ vẫn là thân sinh nhi tử củaPhượng chủ nhân, nếu không phải làm ra chuyện tìnhkhông thể tha thứ, chủ nhân sẽ không nói như vậy.

“Nhi tử kia của ta a, thật sự là làm cho ta đau đầu bất lực.” Tần Diệp lắc đầu nói: “Ngươi biết không? Ta hôm nay đi xem hài tử kia.” Từ buổi sáng nhìn thấy hắn ở Phương Hoa Lâu, liền một đường đi theo. Thẳng đến khi thấy hắn uống rượu say, an toàn trở lại thái tử phủ mới rời đi.

Thiết Viêm trố mắt hồi lâu, mới nhớ được “hài tử”mà Tần Diệp nói là ai.“Hắn làm sao vậy? Thuộc hạ nhớ rõ, hắn mười năm trước ly khai Tần Phượng đảo, đầu nhập làm môn hạthái tử. Lấy năng lực của hắn, cho đến ngày nay, nhất định đã làm ra thành tíchkhông nhỏ.” Nhưng vì cái gì chủ nhân thấy được hắn, lại toát ra ý niệm đánh thiếu chủ một trận? Chẳng lẽ bởi vì chủ nhân cảm thấy thiếu chủ không bằng hài tử kia? Chỉ tiếc sắt rèn không thành thép ?

“Đúng vậy, nếu hắn không có gặp gỡ Thần Anh.” Tần Diệpgắp một khối thịt bò bỏ vào miệng chậm rãi ăn, trong mắt lại phiếm sóng gợnbi ai.

“Cái gì?” Thiết Viêm sửng sốt, rồi sau đó nghĩ tới cái gì, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: “Chẳng lẽ thiếu chủ hắn...?!”

“Không sai, nếu hài tử kia không gặp gỡ Thần Anh, hiện tại hắn có thể sống rất tốt, thi triển khát vọng của mình, bày ra tài hoa của bản thân, phụ tá thái tử trở thành Đệ nhất minh quânHoàng Diệp. Ta cùng Hoa nhi dạy dỗ hài tử, luôn luôn đều là ưu tú nhất.” Tần Diệp nghĩ tới lúc trước, trên mặt có chút thản nhiên tiếu ý. Nhưng tươi cười này rất nhanh liền tiêu thất: “Đáng tiếc, nói vậy thời điểm sáu năm trước Thần Anh đi vào Miên Cẩm, đã nhận ra hắn. Hài tử kia không có tâm nhãn, hài tử của chủ nhâncũng là chủ nhân củahắn, Thần Anh muốn hắn làm cái gì, hắn nhất định sẽ đi làm. Cho dù trong lòng hắn rất thống khổ, thực áy náy, cũng không thể không thuận theo.” Nói xong Tần Diệp cười khổ một chút, nhìn Thiết Viêm trong mắt tràn đầy áy náy, nói: “Ngươi biết không? Ta nhìn thấy hài tử kia khóc. Trước đây thời điểm ta dạy hắn luyện công, khổ cực mệt mỏi đến thế nào cũng chưa đổ một giọt nước mắt, nhưng mà hôm nay ta lại nhìn thấy hắn, hắn, khóc một cách bất lực như vậy......” Mà chính mình, lại không có dũng khítiến lên an ủi.

“Chủ nhân......” Thiết Viêm trong lúc nhất thời thật sự không biết nên nói cái gì, hài tử kia là Phượng chủ nhân mang về, cẩn thận dạy hắn thành tài, đau cho hắncùng trìu mến thương hắn, không thể không nói hai vị chủ nhân đem hắn trở thành hài tử của mình để dưỡng dục. Đáng tiếc ......

“Hoa nhi a Hoa nhi, ngươi như thế nào liền như vậy nhẫn tâm bỏ xuống ta, ngủ mê man bất tỉnh đâu? Ngươi xem, không có ngươi ở bên cạnh, ta đem Thần Anh dạy dỗ thành một Hỗn Thế Ma Vương. Tiểu Tịch, tiểu Hoán, hai hài tử ngoan ngoãn đều bị hắn kéo xuống nước làm chuyện xấu, hắn không đem Hoàng Diệp quậy đến long trời lở đất cũng sẽ không bỏ qua a...... Hoa nhi, ngươi nói ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ?” Tần Diệpthời điểm nói lời này,mắt tràn đầy cô đơn cùngtịch mịch, như là nỉ non sau khi say rượu, hoặc giống như thấp giọng oán giậnkhi bất lực.

Thiết Viêm nhìn chén rượu còn tràn đầy trong tay chính mình, khoát tay, uống một hơi cạn sạch, mùi rượu cay độc nhộn nhạo trong lồng ngực. Đúng vậy, tiểu Hoán cũng đi theo bên người thiếu chủ. Chủ nhân luyến tiếc đánh thiếu chủ, nhưng mà Tiểu Hoán là con của hắn, hắn có thể tự mình dạy dỗ! không phụ trợ tốt thiếu chủ, không hảo dẫn dắt thiếu chủ, để cho hắn làm ra chuyện tình đại nghịch bất đạo như thế, phải đánh!

-----------------

Đường Phi thân thủ nhiễu qua tay Phượng Thần Anh, mười ngón đan nhau, mùi xạ hương độc đáo chỉ thuộc về nam nhân quanh quẩn ở trong phòng ngủ. Kỳ thật hạ thân đã chết lặng, trừ bỏ một trận khoái cảm mãnh liệt tra tấn hắn, ngườiphía sau còn đang không biết tiết chế, kịch liệt luật động, mồ hôi nóng bỏng dọc theo cằm chảy xuống cơ thể trần trụi bóng loáng của hắn, dẫn tới từng trận run rẩy.

Người dưới thân đưa lưng về phía hắn, không ra vẻ rên rỉkhiêu khích kiều mỵ, cũng không cố ý kêu to ra dâm ngữ gầm gừ. Chỉ có áp lực thở dốc đặc trưng của nam nhân, cùngthan nhẹ lơ đãng theo hầu gian phát ra. Mày nhẹ nhàng nhíu chặt hàm chứa tình dụcnồng đậm, đôi môi đỏ mọng cắn chặt, thổ lộ thanh âm thỏa mãn. Phượng Thần Anh cùng Đường Phi mười ngón giao triền, đem người gắt gao đặt ở dưới thân, liều chết triền miên.

Phượng Thần Anh cúi đầu, một bên động tácdưới thân nhanh hơn, một bên cắn vành taiĐường Phi, trong một chốc chuẩn bị phóng xuất dục vọng, hắn trầm giọng ghé vào lỗ tai Đường Phi nói: “Đường Phi, ta yêu ngươi!” Thanh âmkhàn khàn sung sướng, trầm thấp, dụ hoặc. Đường Phi thở gấp gáp một hơi, đầu “Oanh” một tiếng, khoái cảm cực hạn bao phủ suy nghĩ của hắn, chỉ còn mỗi câu “Ta yêu ngươi” không ngừng xoay quanhtrong đầu.

Đợi Đường Phi lại mở to mắt, đã qua buổi trưa. Một bên giường cảm giác trống trải, Đường Phi thân thủ sờ sờ, độ lạnh lẽo thuyết minh Phượng Thần Anh đã rời đi thật lâu. Giúp đỡ thắt lưng đau nhức gian nan ngồi xuống, toàn thân sạch sẽ thanh khiết, không có một tia cảm giác nhớp nháp, nghĩ đến thời điểm mình mất đi ý thức, Phượng Thần Anh dẫn hắn đi tẩy qua.

Hừ, mù cũng không thành thật! Nhớ tới tối hôm qua điên cuồng cùng hiện tại cả người đau nhức, Đường Phi âm thầm mắng Phượng Thần Anh một trận. Vươn tay lấy quamột kiện áo choàng khoác ở trên người, Đường Phi vừa xuống giường liền suýt nữa té đập đầu xuống đất!

Shit ! Đường Phi mắng một câu thô tục, chân còn từng trận nhũn ra ngồi trở lại trên giường, cái kẻ ăn xong bỏ chạy lấy ngườichết tiệt kia! Đem hắn ép buộc thành như vậy, cũng không biết ở trước giường chuẩn bị sẵn thức ăn cho hắn!

“Nha! Công tử, ngài tỉnh!” Mặc Trúc dẫn theo một cái thực hạp tiến vào, phía sau còn đi theo vài thị nữ, cầm dụng cụ rửa mặt cùng quần áo mớitrong tay.

“Công tử, ngài làm sao vậy?” Mặc Trúc buông thực hạp nhanh chóng đi qua, lo lắng hỏi: “Ngài sắc mặt hảo kém a, muốn hay không kêu Cốc Dương đại phu nhìn xem ?”

Xương sống thắt lưng đau đớn, chân bị co rút lại còn đói bụng! Đường Phi rất muốn lớn tiếng rống một câunhư vậy, nhưng mà Mặc Trúc là vô tội không phải sao? Người khởi xướng đến bây giờ còn chưa có lộ diện!“Không có việc gì, Phượng Thần Anh đâu?” Đường Phi đè nặng cơn tức trong lòng, nghiêm mặt lạnh lùng hỏi.

“Lão gia? Nga, Cốc Dương đại phu đến tái khám, lão gia sợ ảnh hưởng đến công tử nghỉ ngơi, nên đi ra thư phòng.” Mặc Trúc giúp đỡ Đường Phi đem quần áo mặc vào: “Công tử muốn tìm lão gia, Mặc Trúc hiện tại sẽ đi tìm.”

“Không cần.” Nguyên lai là tái khám , Đường Phi sắc mặt tốt hơn một chút, nói: “Đem nước rửa mặt lấy đến đây đi.”

“Dạ, công tử.”

Đợi Đường Phi rửa mặt xong, Phượng Thần Anh cũng đã trở lại. Người giúp đỡ hắn, là người đã hơn phân nửa tháng cũng chưa lộ diện,Ưu nhi!

“Ưu nhi !” Đường Phi kích động mạnh mẽ đứng lên, liên lụy đến phần eo làm cho người ta “đau xót”khó có thể mở miệng, thoáng chốc khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tia đau đớn. Nếu hắn không cắn răng cứng rắn chống đỡ, sợ là chân sẽ lại mềm nhũn té xuống.

“Công tử !” Ưu nhi rõ ràng cũng là vẻ mặt kích động cùng vui mừng, trong mắt còn có chút nước mắtvui sướng. Phượng Thần Anh cười, trong lòng biết Đường Phi hiện tại thân thể đi một bước cũng rất khó chịu, liền ý bảo Ưu nhi qua giúp đỡ hắn.

Đường Phi gặp Phượng Thần Anh đi tới, theo thói quen tính đưa tay đem ngườidìu đến bên cạnhmình, Phượng Thần Anh cũng tự nhiên dựa vào trên người Đường Phi. Ưu nhi sắc mặt buồn bã, vội vàng dùng tươi cười che dấu mất máttrong lòng, nói: “Công tử, Ưu nhi đã lâu không có nhìn thấy công tử, ngài, ngài như thế nào tiều tụy nhiều như vậy ?” Nói xong, vẻ mặt đau lòng cùng lo lắng.

“Công tử phải chiếu cố lão gia, đương nhiên sẽ mệt mỏi.” Mấy ngày nay đều là Mặc Trúc đi theo Phượng Thần Anh cùng Đường Phi, tự nhiên biết cái gì mới là nguyên nhân làm cho công tử “tiều tụy như vậy” , cho nên nhanh chónggiảng hòa.

Đường Phi cười cười không trả lời, mà thân thiết nhìn Ưu nhi nói: “Ngươi thì sao? Tay ngươi.....”

“Ưu nhi sớm tốt lắm ! Chỉ là Cốc Dương đại phu nói cần dưỡng thêm một đoạn thời gian, cho nên mới không cho hầu hạ công tử ngài. Người xem, Ưu nhi mấy ngày nay đều ăn rồi ngủ, cả người đều bép lên!” Ưu nhi sợ Đường Phi áy náy, nhanh chóng vươn cánh tay phải bị đứt lúc trước ra xem, ý bảo bản thân đã muốn khỏi hẳn, sau đó lại nhéo nhéo hai má có chút mượt mà của mình, chứng minh mình thật sự béo.

“Cái này hảo.” Nói thật, Đường Phi nhìn thấy Ưu nhi không việc gì, hoàn hoàn chỉnh chỉnh đứng ở trước mặt hắn, thật sự nhẹ nhàng thở ra. Nếu Ưu nhi vì hắn mà thành tàn phế, hắn thật sự không biết nên lấy cái gì đền đáp. Tâm ý Ưu nhi hắn biết, nhưng hắn cũng không bởi vì thương hại cùng áy náy mà thử đi yêu hắn. Huống chi, chuyện tình yêu lúc này, căn bản không thể dùng chữ “thử” vừa nói.

“Phi nhi, đói sao? Ta bảo người chuẩn bị món ăn ngon cho ngươi, nhanh, ăn cơm đi.” Phượng Thần Anh tựa hồ không muốn cho Ưu nhi cùng Đường Phi nói chuyện tiếp, ôm thắt lưng Đường Phi nửa ôm nửa hướng bàn ăn đi tới.

Ưu nhi cũng biết mình đã nhiều lời, cúi đầu nhanh chóng theo sau. Mặc Trúc than nhẹ một tiếng, thật sự là cái đứa ngốc, cũng đi theo lên.

Biết Ưu nhi không có việc gì, bụng cũng đã nhét đầy, cơn tức giận củaĐường Phi lúc rời giường cũng không còn. Chỉ là nhìn nhìn chânvẫn run lên, giúp đỡ thắt lưngvẫn đang đau nhức, lại quay đầu nhìn sân bên ngoài,chim hót, hương hoa cỏ, ánh mắt trời ấm áp, trong lòng lại khó chịu.

“Phượng Thần Anh, ta muốn ra ngoài dạo một chút.” Đường Phi gương mặt khẽ nhăn, ngữ khí không tốt nói.

“Ân” Phượng Thần Anh sửng sốt, nếu muốn ra ngoài thì cứ đi một chút a, vì cái gì cảm giác Đường Phi giống như đang sinh khí? Phượng Thần Anh tiến đến bên ngườiĐường Phi, nói: “Hôm nay thời tiết không tồi, vừa lúc ra ngoài dạo một lát để dễ tiêu hóa.”

“Đúng vậy, thời tiết không tệ.” Đường Phi âm dương quái khí ứng hợp một tiếng, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Nhưng mà Phượng đại gia, ngài đã quên bản thân tối hôm qua ăn quá tận hứng? Cũng là ngươi cho rằng ta mình đồng da sắt, bị đè ép một buổi tối còn có thể tự nhiên đi lại?”

Phượng Thần Anh rõ ràng sửng sốt, qua hồi lâu mới phản ứng được, sau đó “Xì” một tiếng bật cười, ngã vào trên người Đường Phi, hai tay còn không thành thật xoa nắn chà xát, nói: “Nguyên lai ngươi đang sinh khí a! Ta nói ngươi hôm nay nói chuyện như thế nào kỳ dị. Nguyên lai là trách cứ vi phu tối hôm qua ‘dùng sức quá độ’ ! Ai u! Như thế nào cắn người! Tê ~ a đau!”

“Hừ.” Đường Phi cười lạnh một tiếng, nhe răng nói: “Ngươi còn dám nhắc chuyện tối hôm qua, thứ ta cắn sẽ không phải tay ngươi.”

“Nga ?” Phượng Thần Anh nghe xong khẽ nhíu mày, cũng không giả bộ đáng thương, hai tay ôm thân thể gầy gò của Đường Phi, trầm giọng nói: “Vậy ngươi muốn cắn làm sao? Ân ?” Nói xong, hai tay không thành thật càng sờ càng đi xuống, ám chỉ trong đó không nói cũng hiểu.

Đường Phi sắc mặt một trận xanh một trận trắng, cuối cùng vẫn là lạnh lùng hỏi: “Ngươi muốn biết?”

“Ta...... A !” Phượng Thần Anh còn chưa nói xong, Đường Phi quay người lại ôm lấy cổhắn, hàm răng nhọn trắng như tuyết liền hướng chỗ hầu kết hung hăng cắn xuống. Phượng Thần Anh đau hô một tiếng, muốn đẩy ra Đường Phi, lại sợ chọc giận ngườitrong lòng, chỉ có thể ôm thắt lưng hắn,chịu đựng đau tùy ý hắn cắn.

Cảm giác được Phượng Thần Anh không có phản kháng, Đường Phi híp mắt nhìn nhìn Phượng Thần Anhvẻ mặt đau đớn, buông lỏng ra răng nanh, sau đó vừa ngoan ngoan mút một ngụm, nghe được Phượng Thần Anh thống khổ kêu rên sau mới buông ra.

Vừa lòng nhìn kiệt tácchính mình, chỗ hầu kết xuất hiện một cái dấu răng thật sâu cùng một cái hôn ngânđỏ tươi như máu, tựa như một con dấutư nhân Đường Phi chuyên dùng để đóng lên văn bản. Nghĩ đến đây Đường Phi ngẩn ra, nguyên lai chính mình đối Phượng Thần Anh, cũng có dục vọngđộc chiếm cùngchinh phục.

“Hết giận?” Phượng Thần Anh cười khổ cúi đầu, hai mắt không có tiêu cự vẫn nhìn mặtĐường Phi.

“Vẫn còn, chỉlà hương vị kém một chút.” Đường Phi cố ý chậc lưỡi bình luận.

“Ngươi a!” Phượng Thần Anh thật không biết nên nói cái gì, vừa bất đắc dĩ vừa mê luyến ở khóe miệng hắn ấn liên tiếp nụ hôn, nói: “Thật sự là khắc tinh của ta! Đi, mang ngươi ra ngoài dạo.”

Đường Phi vô lại hiếm có, dựa ở trên vai rộng lớn của Phượng Thần Anh, nói: “Ta không muốn động.”

“Ai nói muốn ngươi động?” Phượng Thần Anh vỗ vỗ mông săn chắc của Đường Phi, chuyển thân ngồi xổm trước mặt Đường Phi nói: “Đi lên.”

“Ngươi cõng ta?” Đường Phi không dám tin nói.

“Không cần e lệ, cũng không phải lần đầu tiên.” Phượng Thần Anh vỗ vỗ lưng của mình, nói một lần nữa: “Đi lên.”

Nhớ tới lần đó ở ngoại ô, Đường Phi làm cho Phượng Thần Anh cõng hắn trở vềPhượng Tê Các. Lần đó, Phượng Thần Anh còn cố ý chọc ghẹo hắn, đem hắn làm choáng váng. Đường Phi cười cười, cũng không làm kiêu, trực tiếp nhảy lên lưng Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh ổn ổn Đường Phi, sau đó một bên hướng ngoài cửa vừa đi vừa nói: “Ta đời này, cũng chỉ cõng qua ngươi. Vinh hạnh đi, tiểu tử.”

“Lão tử có thể lớn hơn ngươi vài tuổi đó tiểu đệ đệ, kêu một tiếng hảo ca ca nghe một chút. Trầm trồ khen ngợi sẽ có thưởng.” Đường Phi ghé vào trên lưngPhượng Thần Anh, mắt thấy Phượng Thần Anh sắp đụng bức tường, vội vàng kêu: “Đi lên, đi lên hướng bên phải hai bước!”

Phượng Thần Anh hữu kinh vô hiểm cõng Đường Phi đi ra khỏi phòng.

“Ai ai ai, phía trước là một cái bồn hoa rất lớn, ngươi muốn nhảy vào đó a! Bộ không có mắt sao!”

“Ta chính là kẻ mù!”

“Bên trái bên trái bên trái a! Biết bên trái là bên nào hay không!”

“Ngươi hôm nay mới biết ta trái phải không phân biệt được sao?”

“Lui về phía sau, lui về phía sau a! Nếu cứ tiến tới sẽ rơi vào ao!”

“Lui cái gì lui! Ngươi làm hại ta đạp phải thứ mềm nhũn gì đó rồi! Nhìn rõ ràng hãy chỉ huy được không !”

“Ách, là phân chó! Hảo ác tâm......”

“...... Đường Phi ngươi tin không tin ta đem ngươi quăng lên bãi phân chó kia?”

Cứ như vậy, hai đại nam nhân bởi vì lâm vào chân chính luyến ái, nên chỉ số thông minh đều trở nên có chút thấp hơn bình thường, người ở Phượng Tê Các từ trên xuống dưới, hoặc kinh ngạc, hoặc hoảng sợ, hoặc không dám tin, nhìn bọn họ chơi suốt một buổi chiều trò chơi người mù cõng người què. Tuy rằng cãi vã lẫn nhau, ai cũng có thể đều thấy được trên khóe miệng hai người, vẫn cầm theo một tia ngọt ngào.

--------------------

## 70. Chương 70: Tuyên Ngôn Của Tần Nghị

Hoàng cung, Loan Hòa điện.

“Có sự khải tấu, vô sự bãi triều!” Lão thái giám đứng ở một bên long ỷ tiến lên một bước, cao giọng xướng nặc.

“Thần, có việc khải tấu.” Một lão thần tử râu tóc hoa râm đã hơn sáu mươi tuổi đứng dậy, hắn là đương triều Lễ bộ Thượng Thư, từng cùngThích lão Thái Phó cộng sự qua, giao tình không phải là ít.

Nhưng mà lão nhânnày đã lâu không ra mặt đưa tấu chương, hôm nay...... Tần Nghị tâm đầu khẽ động, tựa hồ không có dự cảm tốt.

Tần Diệp Minhngồi ở trên long ỷ, tựa hồ có chút mệt mỏi, tay chống cái trán dựa ở trên tay vịn, khép hờ ánh mắt thản nhiên nói: “Nói.”

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, thái tử điện hạ năm nay đã hai mươi sáu, nhưng đến nay cũng không nạp thái tử phi. Lão thần nghĩ đến, là thời điểm thay điện hạ chọn lựa nữ tửthích hợp, hoàn thành hôn sự củađiện hạ. Đây cũng là vì huyết mạch hoàng gia suy xét, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ, giúp điện hạ chân chính tuyển thái tử phi.” Lão Thượng Thư không nhanh không chậm, chậm rãi vừa vuốt râu dài vừa nói.

Tần Nghị khóe miệng rút hai cái, có loại xúc động muốn đem lão gia hỏa kia bít miệng lại. Thuần Vu Quyết đứng bên trái đại điện, trên mặt không chút sứt mẻ, trong lòng lại sinh ra chút cảm giácquái dị, hắn nói không nên lời, chính là cảm thấy khó chịu.

Tần Diệp Minh nghe như thế, rốt cục có chút phản ứng, nâng lên ánh mắt nhìn lão Thượng Thư, miễn cưỡng nói: “Ái khanh nói, Nghị nhi tuổi cũng không nhỏ, là thời điểm nạp phi. Trẫm thời điểm ở tuổi này của hắn, hài tử đã có ba người.” Nói xong, Tần Diệp Minh lại đem ánh mắt chuyển hướng Tần Nghị, hỏi: “Nghị nhi, ý tứ của ngươi đâu? Nếu ngươi có nữ tử tâm đầu ý hợp, có thể nói ra, phụ hoàng lập tức chỉ hôncho ngươi. Nếu không có, trẫm nghĩngườibênLễ bộ nhất định sẽ vì ngươi chọn lựa ra người tối thích hợp.”

Tần Nghị ngầm thở dài, lão Thượng Thư kai đã không để ý tới chuyện trong triều thật lâu, hôm nay đưa ra chuyện này, sợ là nhậnngườikhác nhờ vả đi? Hắn cũng biết vị mẫu hậu đang quá mức thanh nhàn của hắn, sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Nhưng mà, hiện tại nên làm cái gì bây giờ?

Tần Nghị lại thở dài, tiến lên một bước, chắp tay nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần không có nữ tử trong tâm.”

“Nga?” Tần Diệp Minh nhíu mày, đối Lễ bộ Thượng Thư nói: “Như vậy chuyện này khiến cho ái khanh chuẩn bị đi. Nói, ngươi có người nào đã chọn?”

Lão Thượng Thư tựa hồ đã sớm đoán được Tần Nghịsẽ nói như vậy, từ từ cười, nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, lão thần tuyển được một người. Người này chẳng những xuất thân danh môn, mạo nhược thiên tiên, hơn nữa tinh thông cầm kỳ thư họa, trọng yếu hơn là, nếu nàng trở thành thái tử phi, nhất định có thể giúp Hoàng Diệp phồn vinh hưng thịnh, yên ổn giàu có.”

Nghe được lời này, Tần Diệp Minh tựa hồ cũng có chút hứng thú, ngồi ngay ngắn, cười nói: “Còn có người như vậy? Ái khanh nói đến nghe một chút.”

“Ái nữ của Định Xa hầu Lang Hiên quốc -- Chiêu Nhi quận chúa.”

Tần Diệp Minhnháy mắt rùng mình, khóe miệng lại còn cầm tươi cười. Tần Nhan cùngTần Chiêu âm thầm liếc nhau, đều thấy được lãnh ýtrong mắt đối phương, đám đại thần lại bắt đầu nhỏ giọng nghị luận. Chỉ có hai người không có chút biến hóa, chính là Tần Nghịvẻ mặt thảnh thơi tùy tiện làm việc,cùng Thuần Vu Quyếtcho tới bây giờ cũng chưa lộ biểu tình nào ra mặt.

“Chiêu Nhi quận chúa là biểu muội củaLang Hiên hoàng đế, phụ thần là Định Xa hầu, tay cầm trăm vạn trọng binh củaLang Hiên, còn có hai ca ca nàng, đều là trọng thần triều đình của Lang Hiên. Hơn nữa Chiêu Nhi quận chúa mỹ mạo cũng là nổi tiếng thiên hạ, nghe nói quận chúa chẳng những hiền lành hào phóng, tâm địa thiện lương, còn có một tay hảo trù nghệ. Thần nghĩ đến, vô luận Chiêu Nhi quận chúa gia thế hay cách làm người, đều cùng điện hạ vô cùng xứng đôi.”

Tần Diệp Minh thản nhiên quét Tần Nghị liếc mắt một cái, nói: “Nguyên lai là Chiêu Nhi quận chúa, mấy ngày trước đây Lang Hiên đế cũng phái sứ giảtới, cùng trẫm đề cập qua việc này. Trẫm cũng cho rằng Chiêu Nhi quận chúa cùng Nghị nhi tương đương xứng đôi, nguyên bản muốn hỏi ý nguyện củaNghị nhirồi mới cho câu trả lời thuyết phục. Hôm nay ái khanh nếu đề suất, như vậy trẫm liền hỏi một câu, Nghị nhi, ngươi cho rằng thế nào?”

“Ha ha.” Tần Nghị cười khẽ hai tiếng, trong lòng âm thầm ân cần thăm hỏi Phó Tử Lưu. Thưởng thức triều quan đều cúi đầu xuống không lên tiếng, Tần Nghịnửa nghiêng thân mình nhìn về phía Thuần Vu Quyết. Thuần Vu Quyết không có trốn tránh ánh mắt hắn, cũng như vậy nhìn chằm chằm vào Tần Nghị. Hắn nói cái gì cũng chưa nói, chỉ có một đôi mắt hạnh mượt mà linh động lấp lóe ba quang, tựa hồ muốn thẳng tắp xem đến đáy lòngcon người.

Thật sự không nên cứ như vậy nhìn hắn a? Ánh mắt đó sẽ làm hắn có một loại dục vọng muốn hung hăng đem người áp đảo! Tần Nghị đối Thuần Vu Quyết làm cái mỉm cười“yên tâm”, sau đó quay đầu cùng Tần Diệp Minh đối diện, trong mắt đã không còn tiếu ý: “Nhi thần cho rằng, không thích hợp.”

Lão Thượng Thư ngạc nhiên, hắn rõ ràng không đoán được Tần Nghịở trước mặt mọi người cự tuyệt! Thời điểm hoàng hậu nương nương tìm tới hắn đã nói qua, ở đại điện dâng lên vấn đề hôn sựcủa điện hạ, lấy tích cách của y luôn luôn nho nhược,đã đâm lao đành phải theo lao, nhất định sẽ đáp ứng. Nhưng mà, nhưng mà tình hình hiện tại này,rõ ràng cùngdự đoán lúc trước không giống a!

Tần Nhan mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng cũng muốn biết Tần Nghị rốt cuộc đang làm cái quỷ gì. Nếu cùngChiêu Nhi quận chúa đó thành đôi, Tần Nghị trong tay liền nhiều thêm một phần nhân mã có thể đối kháng với hắn, nhưng hắn cư nhiên cự tuyệt?! Chẳng lẽ là bởi vì Thuần Vu Quyết? Tần Nghị vừa rồi cùng Thuần Vu Quyết nhìn nhau một cái, tin tưởng rất nhiều người đều nhìn thấy, hơn nữa còn xem rành mạch. Nhưng mà Tần Nhan tuyệt đối không tinTần Nghị sẽ vì một người nam nhânmà buông tha cho một cơ hộitốt như vậy, cho dù Thuần Vu Quyết bộ dạng quả thật rất được. Tần Chiêu cũng ôm đồng dạng tâm tư, cùng Tần Nhan đứng chung một chỗ, mắt lạnh xem tình thế phát triển.

Bởi vì lần trước gần như là hành vibức cung, lần này trong triều đại thần đều học được thông minh, thậm chí ngay cả Chân Nhung cũng không lên tiếng. Tuy rằng sự tình hôm đó, thái tử không có ở phía sautính sổ, thậm chí đối bọn họ vẫn là một bộ dáng cười tủm tỉm, nhưng bọn họ đều biết, bọn họ vẫn luôn xem nhẹ vị thái tử điện hạnày. Mà trong lòng, từ khi phát hiện vị thái tửkia sâu không lường được, bắt đầu xuất hiện một phần cố kỵ cùng sợ hãi. Lúc ấy đám đại thần vẫnchưa tỏ thái độ, đã sớm ở thời điểm Tần Nghị thoát ly hiềm nghi, đồng loạt xông lên phía trước tỏ vẻ bản thân rất trung tâm cùng vô thượng ủng hộ.

“Điện, điện hạ!” Lão Thượng Thư tiến lên vài bước, kinh dị nhìn Tần Nghị, nói: “Điện hạ đây là vì sao? Chẳng lẽ điện hạ cảm thấy Chiêu Nhi quận chúa không xứng với ngài?”

“Không phải.” Tần Nghị lắc đầu, cười cười, nói: “Vừa rồi bổn vương còn chưa có nói xong. Bổn vương quả thật không có nữ tử trong lòng, nhưng bổn vương có nam tử trong tâm.”

Nga, nguyên lai là như vậy a, lão Thượng Thư tiếp thu gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nữ tử tốt như vậy cũng không muốn, nguyên lai là yêu thương một người nam nhân...... A? Có phải hay không, nghe lầm cái gì, hắn hình như mới nghe được điện hạ nói -- yêu thương một người nam nhân?!

Lão Thượng Thư kinh nghi nhìn Tần Nghị, Tần Nghị cười dị thường ấm áp đối hắn gật gật đầu.

Lão Thượng Thư kinh hách quá độ,vỗ về ngực phập phồng kịch liệt, mắt thấy chuẩn bị nghẹt thở! Tần Nghịnhanh tay lẹ mắt điểm huyệt đạo trước ngựchắn, lão Thượng Thư cục đàm lớn ở yết hầu rốt cục đi xuống . Phía sau, vài văn thần trẻ tuổi chạy lên giúp đỡ lão Thượng Thư, vội vàng vỗ nhẹ lưng hắn.

Tần Diệp Minh sắc mặt lại âm trầm, lạnh lùng nhìn Tần Nghị, lửa giận hết sức căng thẳng.

“Hoàng huynh!” Lúc này Tần Nhan rốt cục tin tưởng Tần Nghị thích mỹ nhân không thích giang sơn, cố nén hưng phấn trong lòng,làm bộ như vẻ mặt đau đớn, ở trước khiTần Diệp Minhlên tiếng, nói: “Hoàng huynh, ngươi như thế nào hồ đồnhư vậy! Mau, cùng phụ hoàng giải thích! Nói ngươi chỉ hay nói giỡn, ngươi nhất định sẽ cưới Chiêu Nhi quận chúa!”

Tần Nghị mày khẽ nhíu, bĩu môi cười: “Vi huynh không hồ đồ, cũng không phải hay nói giỡn. Về phần Chiêu Nhi quận chúa, vi huynh lại càng không thú. Ai nếu thích thì cứ thú về đi, a, Ngũ đệ, ngươi có hay không hứng thú nạp thiếp? Chiêu Nhi quận chúa kia điều kiện không tồi, cùng ngươi rất xứng!”

Tần Nhan sửng sốt, phản ứng lại liền vẻ mặt đỏ bừng nói: “Hoàng huynh, ngươi đang đùa cái gì?”

“Đủ!” Tần Diệp Minh một chưởng vỗ lên long án trước mặt, mọi người bị dọa nhất tề im lặng.

“Nghị nhi, từ trước ngươi u mênhư thế nào, trẫm mặc kệ. Nhưng chuyện nạp thái tử phi, cũng không phải tự ngươi làm chủ được. Ngươi thân là thái tử, tương lai chính là vua của một nước, ngươi nếu không có tử tự, tương lai để ai kế thừa đại thống? Trẫm mặc kệ ngươi yêu ai, thái tử phinày, ngươi nhất định phải thú rồi!”

Ai ! Tần Nghị bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói: “Phụ hoàng, nhi thần chưa nói không nạp thái tử phi a.”

Tần Diệp Minh nhíu nhíu mày, hắn luôn không đoán đượcTần Nghị rốt cuộc suy nghĩ cái gì!“Ngươi vừa rồi rõ ràng đã cự tuyệt Chiêu Nhi quận chúa.”

“Ai nói Chiêu Nhi quận chúa nhất định phải trở thành thái tử phi? Nhi thần có thể nạp người mình thích vi phi a.” Tần Nghị rất kiên nhẫn giải thích.

“Ngươi thích là mộtnam nhân!” Tần Diệp Minh hổn hển chụp long án, đỏ mặt tía tai quát: “Ngươi muốn thu nạp một nam phi làm bại hoại quốc thể Hoàng Diệp ta, hủy đi thanh danh Hoàng Diệp sao?!” Sau khi nói xong liền thở hồng hộc, một tay xoa xoa đầu của mình càng ngày càng trướng đau.

“Phụ hoàng, Hoàng Diệp điều lễ pháp nào quy định không thể cưới nam thê? Nhi thần tự nhận đọc không ít Hoàng Diệp luật, mặt trên không có lấy một cái luật lệ nói Hoàng Diệp không thể thú nam thê. Huống hồ nạp nam phi là bại hoại quốc thể, tổn hại thanh danh sao? Nhi thần như thế nào nhớ rõ hoàng hậu Quỷ Tàchính là mộtnam nhân? Tuy nói hắn đã chết, nhưngbài vị vẫn được trưng bày sao? Quỷ Tà hoàng đế cũng không có tử tự, nhưng ai dám nói Quỷ Tà không phải đại quốc tối cường? Về phần tử tự, tương lai ở trong nhi tử của các vị huynh đệ, chọn một đứa làm con thừa tự liền hảo, dù sao đều là họ Tần.” Tần Nghị không chút nào e ngại lửa giậncủa Tần Diệp Minh, lạnh lùng nói: “Còn có, nhi thần tự nhận nhiều năm qua như vậy luôngiữ mình trong sạch, phụ hoàng khi nào nghe qua danh sách tình nhân bên ngoài củanhi thần? Nhi thần chưa bao giờ đùa bỡn tình cảm, cái nhi thần cho hắn, chỉ có chân tâm.”

Thuần Vu Quyết chấn động, khuôn mặt lạnh lùng rốt cục nứt ra một tia sóng gợn, trái tim “bùm bùm” kịch liệt nhảy lên, toàn thân huyết khí không ngừng hướng trên mặt trào lên, trong lòng dẫn theo ngọt ý cùngmềm nhũnnhè nhẹ. Đây là tuyên ngôn lần thứ hai của Tần Nghị, khác với lần đầu là một mình đối mặt hoàng hậu, lúc này đây, hắn đối với hoàng đế, đối với triều thần, đối với thiên hạ, chiêu cáo tâm ý.

Quần thần mấy mặt nhìn nhau, cũng không dám nói gì. Thậm chí ngay cả Lễ bộ lão Thượng Thư cũng không dám tái lên tiếng, chết tâm đứng ở một bên, phe phẩy đầu than thở. Tần Nhan cùngTần Chiêu âm thầm nhìn nhau cười, lập tức cúi đầu. Không thể tưởng được Tần Nghị cư nhiên ngốc thành như vậy, cả một chút đường sống cũng không muốn, cư nhiên còn vọng tưởng lợi dụng hài tử bọn họ thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế! Hiện tại đây, nhưng là hắn tự tìm tử lộ!

Tần Diệp Minhgiận cả người phát run, ngón tay cứ chỉ vào Tần Nghị, nửa câu đều không nói được!

“Ngươi, ngươi này, ngươi này nghiệt tử!” Tần Diệp Minh thở hổn hển nói xong, bỗng nhiên toàn thân run rẩy hai mắt trừng lớn, cái trán phủ kín mồ hôi lạnh.

Tần Nghị nhìn ra Tần Diệp Minh không thích hợp, trong lòng hoảng hốt, hô: “Phụ hoàng !” Vừa mới vừa dứt, Tần Diệp Minh liền trừng ánh mắt thẳng tắp ngã xuống!

“Phụ hoàng !”

“Hoàng Thượng ! Hoàng Thượng !”

“Người tới, tuyên Thái y! Mau tuyên Thái y!”

Thái tử ở trên triều đình công nhiên ngỗ nghịch Hoàng Thượng, đem ngườitức giận đến ngất xỉu đi, ở khắp Hoàng Diệp nhanh chóng truyền ra. Triều thần cùng dân chúng lại sôi trào! Thái tử thật là có năng lực a! Chỉ vài ngày tổng có thể làm ra nhiều đại sự như vậy, không phải giết hại huynh đệ, thì chính là ngỗ nghịch phụ thân, cuối cùng còn đem ngườitức đến ngất đi thôi !

Dân chúng đồng loạt nghị luận, thái tử này như thế nào còn có thể dựa vào? Nếu tương lai hắn đăng cơ thành hoàng đế, Hoàng Diệp còn không bị hắn khiến cho loạn thất bát tao? Bọn họ còn có ngày yên lành sao? Lại có người nói, ai, đây cũng không nhất định, sự tình lần trước không phải đã chứng thật thái tử bị oan uổng,bị hãm hại sao? Không chừng lần này cũng vậy! Hoàng Thượng nhất định là bị người ngầm hại, lại tái muốn đầu của thái tử!

Tóm lại, ý tưởng gì cũng đều có, hơn nữa đều nói giống như rất chân thật. Nhưng chân tướn như thế nào, vốn không có người biết.

------------------

Phượng Thần Anh cùng Đường Phi ngồi ở quán nhỏ góc đường, ở thời tiết tháng ba đầu xuân,ăn một tô mỳ nóng hầm hập thì miễn bàn có bao nhiêu thích ý. Nhưng mà, khách nhânqua lại trên đường nói chuyện, làm cho bọn họ không có tâm tư ăn mì.

Hôm nay thời tiết không tồi, Đường Phi liền nắm Phượng Thần Anh ánh mắt không tiện đi ra ngoài dạo, thuận thế đến quán mì thịt bò nổi tiếng không tồi này ăn. Nhưng ai biết, bọn họ ngồi xuống không bao lâu, chợt nghe chuyện đã xảy ra trên triều đình sáng nay, đợi đồ ăn được dọn lên, bọn họ đã nghe được ba phiên bản “nghiệt tử khí phụ”.(nghiệt tử chọc phụ thân sinh khí)

“Ai!” Phượng Thần Anh thật sâu thở dài, dựa vào cảm giác xoa tay Đường Phi, nói: “Giá như không nghe được là tốt rồi, bây giờ ảnh hưởng tâm tình, mì này còn như thế nào ăn?”

Đường Phi đối hắn cười cười, nhớ tới hắn nhìn không thấy, liền nhẹ nhàng “Ân” một tiếng.

Phượng Thần Anh có lẽ rất ít ăn mì, cũng có lẽ vì ánh mắt nhìn không thấy, cho nên tay chân có chút ngốc, chén lớn trũng sâu bị hắn làm đổ ra không ít nước canh, có chút mì còn vướng trên miệng bát. Một đôi đũa cùng thìa đều biến thành đầy mỡ không chịu nổi, cả đường viền cổ tay áo kim ti ngân tuyến kia, đều dính vào không ít dầu mỡ.

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh bộ dángchật vật, trong lòng có chút phát đau, hắn hối hận mang Phượng Thần Anh đi ra ăn mì. Cùng Phượng Thần Anh một chỗ, tính tính cũng đã hơn một năm. Phượng Thần Anh là ngườikiêu ngạo, trừ mấy ngày vừa mới bắt đầu,cơ thể bị thương, cả người suy yếu không tiện sinh hoạt mới cần người giúp, sau hắn không còn muốn Đường Phi hầu hạ tiếp. Cao ngạo cùng tự tôn của hắn không cho phép hắn sống giống như phế nhân.

“Ta đến.” Đường Phi thân thủ bắt lấy chén mì của Phượng Thần Anh, không cho phép cự tuyệt nói: “Ta giúp ngươi.”

Phượng Thần Anh ngẩn ra, cười cười liền để mặc Đường Phi, nói: “Ta muốn ăn canh, nghe nói canh thịt bò này rất thơm.”

Đường Phi múc một muỗng nhỏ canh, thổi thổi sau đưa tới bên môihắn, nói: “Cẩn thận nóng.”

Phượng Thần Anh hơi hơi vươn về phía trước, há mồm đem canh nuốtxuống, cuối cùng còn táp lưỡi nói: “Thật ngọt!”

Đường Phi buồn cười liếc trắng mắt, nói: “Làm gì có canh thịt bò nào ngọt?”

“Ngươi uy, uống vào miệng, ngọt trong lòng.” Phượng Thần Anh mặt không đỏ tâm không động, dùng thanh âm tối ôn nhu nói những câu động lòng người.

Đường Phi rất bội phục Phượng Thần Anh da mặt dày không lường được, trên mặt có chút nóng lên, vì che dấu chính mình xấu hổ liền cố ý gắp một khối thịt bò thật dày đưa tới bên miệng hắn, hung tợn nói: “Há mồm, ăn thịt!” Hắn lần đầu tiên công khai cấp một người đồng giới uy thức ăn, lúc trước ởthế kỷ hai mươi mốtcởi mở, cũng không có làm ra chuyện tình lớn mật như vậy, hắn không sợ việc công khai tính hướng bản thân, nhưng mà cũng không thích người khác chỉ trỏ. Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hành động ái muội đến cực điểm đã dẫn tới mấy bàn khách nhânchung quanh chú ý, bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, đối bọn họ chỉ trỏ.

Phượng Thần Anh không nói cho Đường Phi, kỳ thật hắn rất bội phục dũng khíTần Nghị, cũng thực hâm mộ hắn. Có thể đối với khắp thiên hạ,nói ra những lời kinh thế hãi tục như vậy, cần dũng khí cùng đảm lượngkhông đơn giản, cũng cần năng lực. Một phần năng lựccũng đủ bảo toàn người mình yêu. Tần Nghị hắn, kỳ thật rất cường đại. Ít nhất Phượng Thần Anh còn không có một phần năng lực kia, hắn còn có băn khoăn, trước khi loại bỏ hết nhưng khả năng xúc phạm tới người tối bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không chiêu cáo thiên hạ.

Sáng nay mới xảy ra chuyện thái tử vì một người nam nhânchọc phụ hoàngchính mình tức giận hôn mê, hiện tại trước mắt liền rõ ràng xuất hiện một đôi “nam nam chân tình”, muốn bọn họ không sôi trào cũng khó!

“Ai ai, các ngươi xem, bànkia, thỏ nhân gia !” Một người gần chỗ Đường Phi nhất kéo kéo hai ngườingồi cùng bàn, chỉ chỉ Đường Phi bọn họ.

Một nam tử mặc xiêm y vải thô màu nâu, mở to hai mắt nhìn, kêu lên: “Thật sự! Nguyên lai thật là có a!”

“Hắc! Ta nói bọn họ còn cần mặt mũi hay không? Rõ như ban ngày lại cứnhư vậy không biết liêm sỉ, phi!” Một người khác khinh thường nhổ một ngụm, mắt tràn đầy khinh thị.

“Chính là, xem bọn hắn xuyên cẩm ngọc bội, vừa thấy chỉ biết đại phú gia đệ tử, chỉ có những người đó mới thích ngoạn những cái không giống người thường!” Người nói chuyện đầu tiên cắn đậu phộng, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng ghen tị, nói chuyện giọng lớn nhất.

Nam tử mặc xiêm y vải thô vẻ mặt dâm dật vuốt cằm đánh giá Phượng Thần Anh, nói: “Xem người mặc đồ trắng kia, cư nhiên là kẻ mù! Cáp, bộ dạng thật đúng là không tồi, so với đầu bài Lãm Nguyệt Lâucòn muốn trắng noãn xinh đẹp hơn, khó trách!”

Người vừa nãy còn khinh bỉ bọn họ cũng đồng dạng vẻ mặt khinh bạc, vuốt cằm nói: “Hắc hắc, ta nhìn cũng động tâm! Cũng không biết bao một thỏ nhân gia như vậy cần bao nhiêu bạc -- a ! ! ! !” Người nọ nói còn chưa xong, bỗng nhiên liền bụm mặt kêu thảm thiết đứng lên, cuộn thân mình thống khổ trên mặt đất lăn qua lăn lại

Đường Phi sắc mặt âm trầm vứt bỏ báttrong tay, nước mì nóng bỏng bên trong toàn bộ hắt vào trên mặt người kia.

“Ngươi, con mẹ nó,có gan lặp lại lần nữa.” Đường Phi che lấp một bàn người khác đang nhìn chằm chằm, lạnh lùng nói, một đôi mắt ưng sắc bén phủ kín sát khí. Nói hắn không có vấn đề gì, nhưng dám vũ nhục Phượng Thần Anh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua!

Hai đồng bạn người nọ rốt cục tỉnh lại, một người nhanh chóng nâng dậy đồng bạnbị phỏng, tên kia dưới khí thế của Đường Phi có chút nao núng, nhưng thân là một nam nhânkhông cho hắn lùi bước. Nhìn nhìn chung quanh đã vây tới một đám người, can đảm tăng thêm, hắn lại vẻ mặt kiêu ngạo thẳng thắn thắt lưng, chỉ vào Đường Phi nói: “Nói ngươi thì như thế nào? Một thỏ nhân gia cũng dám kiêu ngạo như vậy! Còn dám đả thương bằng hữu của ta? Tin hay không ta một quyền liền đánh nát khuôn mặt tuấn tú của ngươi!” Đám người này ngày thường chính là du côn lưu manh, chuyên môn ỷ mạnh hiếp yếu. Gặp Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hai người, một là kẻ mù, một kẻ khác thoạt nhìn tuy rằng cao hơn hắn hai cái đầu, giống như thực uy vũ, nhưng ở trong mắthắn, đám đệ tử có tiền đều là gối thêu hoa, trông được, không dùng được! Bọn họ bên này còn có hai người, không sợ đánh không lại một mình hắn!

Đường Phi ánh mắt rùng mình, tuy nói hắn ở đây không có võ công, nhưng luận đánh nhau hắn cho tới bây giờ sẽ không thua qua! Chính là vài tiểu lưu manh hắn không để vào mắt!

“Ngươi nhưng thật ra rất can đảm.” Đường Phi một bên cười lạnh, một bên vươn hai tay làm động tácchuẩn bị, hai bên khớp tay “khanh khách” rung động.

Du côn kia xem Đường Phi tư thếnày, hét lớn một tiếng liền vọt lên! Đánh nhau muốn lớn tiếng doạ người, chờ hắn đoạt tiên cơ,nam nhânsẽ không còn đường sống!

Đường Phi cười lạnh một tiếng, dễ dàng nghiêng người né tránh một quyền, thừa dịp hắn bởi vì quán tính nghiêng về phía trước đồng thời cầm trụ tay hắn, dưới thân trung tấn trầm ổn, một cái lên gối liền đem ngườiđá bay ra ngoài!

“Ác! Thật là lợi hại !” Trong đám người vây xem tuôn ra một tiếng tán thưởng, ngay sau đó, cũng không ít người vỗ tay tỏ vẻ tán dương.

Kẻ bị Đường Phi đá ra đượcngười giúp đỡ thắt lưng rầm rì đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Phi, cũng không dám tiến lại gần. Nhưng khi ánh mắt hắn thấy được một thứ, bỗng nhiên cả cười đứng lên, tùy tay nhấc lấy một bên băng ghế hung hăng ném về hướng Đường Phi. Đường Phi lắc mình tránh đi, sau đó nhanh chóng cầm lấy ống trúc đựng đũa ở một bên trên bàn, đối với người nọ ném tới–trúng ngay giữa trán!

“A” hét thảm một tiếng, người nọ ôm cái trán sưng đỏ ngồi xuống.

“Ha ha ha ! Xứng đáng !”

“Đáng đánh !”

Trong đám người lại bộc phát ra từng trận thanh âm ủng hộ, vài du côn vô lại này bọn họ đều nhận ra được, bình thường cũng áp bức bọn họ không ít, hôm nay có người giúp xả giận, tự nhiên là cao hứng thật.

Đường Phi ôm cánh tay đứng, giương lên khóe miệng khinh thường nhìn người nọ. Chính là bởi vì dạngnày, hắn xem nhẹ còn có một người đang ở phía sau.

Phượng Thần Anh vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, trước mắt còn để bát mì kia. Một đôi mắt phượng nhìn như trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phiđứng ở trước mặt hắn vì hắn đánh nhau, khóe miệng cầm theo một tia tiếu ý như có như không. Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh ánh mắt lạnh lùng, lắc mình đến phía sauĐường Phi, cầm trụ cổnam nhânmặc xiêm y màu nâu kia, lạnh lùng nói: “Muốn chết.”

“Lạc lạp” Một tiếng, Phượng Thần Anh bẻ gãy cổngười nọ.

Tông y nam nhân còn không kịp phát ra thanh âm, cứ như vậy đoạn khí, chủy thủ trong tay cũng rơi xuống đất. Hắn nguyên bản muốn thừa dịp đồng bạn dẫn dắt lực chú ý Đường Phi,sau đó âm thầm đánh lén, nhưng hắn lại không nghĩ rằng kẻ mù kia, không phải một kẻ mù bình thường.

Đường Phi mạnh mẽ xoay người, mới phát hiện chính mình thiếu chút nữa bị người đánh trộm. Đường Phi kinh nghi bất định nhìn thi thể, lại nhìn Phượng Thần Anh, lúng ta lúng túng nói: “Ngươi, ngươi có thể thấy?” Bên tai đã truyền đến vô số tiếng thét chói tai cùngtiếng hô to “giết người”, nhưng Đường Phi đã không rảnh đi quản!

Phượng Thần Anh cười nhẹ, mắt phượng trống rỗng. Giơ lên tay phải phóng tới bên môi, vươn đầu lưỡi liếm liếm ba tấc phía trên mu bàn tay, máu tươi còn đang chảy ra khỏi miệng vết thương, nói: “Ta nói rồi, cho dù ta mù, võ công vẫn còn, nhĩ lực rất tốt. Bảo hộ ngươi, vẫn là dư dả.”

“Ngươi bị thương ? !” Đường Phi nhìn đến mu bàn tay Phượng Thần Anh bị vết thươngthật sâu, nhanh chóng cầm lấy, lấy ra khăn trong lòng buộc lại miệng vết thương của hắn, ánh mắt đều đỏ!“Ngươi ngu ngốc sao?! Nhìn không thấy liền thành thành thật thật đứng ở một bên cho ta! Còn giúp đỡ cái gì!”

“Làm sao giết người?!” Một đội quan sai thu được tin tức liền tới, nhìn đến trên đất nằm ba người, sau chấn động, chỉ vào Đường Phi cùng Phượng Thần Anh: “Thật to gan! Rõ như ban ngày dám ở bên trong đô thành hành hung! Người tới, toàn bộ khóa trở về cho ta!”

Đường Phi bao nhanh tay Phượng Thần Anh, sau đó hoắc mắt quay đầu nhìn quan saimuốn đến khóa bọn họ, ánh mắt ngoan lệ lãnh liệt, ngữ khí lãnh cứng rắn nói: “Nói cho huyện quan đại nhâncác ngươi, muốn bắt ngườithì đến Phượng Tê Các. Chủ nhân Phượng Tê Cácchờ các ngươi đại giá quang lâm!”

Nói xong, bất chấp tất cả, lôi kéo Phượng Thần Anh bị thương lại vẫn là vẻ mặt tiếu ý nhanh chóng ly khai. Hắn bị thương, cần Cốc Dương xử lý!

Quan sai bị ánh mắt Đường Phi dọa, động cũng không dám động, thế nhưng liền như vậy ngơ ngác nhìn bọn họ rời đi!

Một tiểu bộ khoái sợ hãi nhìn Bộ đầu củamình, nhỏ giọng nói: “Đại, đại nhân, nên làm cái gì bây giờ?”

Bộ đầu kia rốt cục tỉnh ngộ lại, hung hăng vỗ đầutiểu bộ khoái, quát: “Ngươi mù! Không thấy được người mặc đồ trắng là ai chăng? Đó là Các chủ Phượng Tê Các!” Dứt lời lại đạp gã du côn bị Đường Phi một cướcđánh ngã, ngoan thanh nói: “Tiểu tử, ngươi gan cũng thật lớn! Chọc ai không chọc, lại chọc phải một bức tường cứng rắn!”

Quan sai đem thi thể xử lý, mang đi hai kẻ kia, đám người mới dần dần tán đi.

Ngay tại tửu lâu đối diện quán thịt bò, ở địa phương lầu hai dựa vào cửa sổ, có một người ánh mắt ngoan độc nhìn thân ảnh Phượng Thần Anh cùng Đường Phi rời đi. Phượng Thần Anh, ngươi dám gạt ta!

----------------------

## 71. Chương 71: Đệ Thất Thập Nhất Chương

Phượng Thần Anh đứng ở dưới giàn hoa, dây leo xanh lá quấn quanh những trái nho màu xanh, quả tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng lại mọc rất nhiều, dính với nhau thành một chùmtrông rất khả ái.

Dù có hưng trí hái xuống một viên bỏ vào trong miệng tinh tế ăn, tư vị toan sáp làm cho Phượng Thần Anh nhíu mày. Không có nhổ ra, Phượng Thần Anh vẫn nuốt xuống. Ngày hôm qua Đường Phi bồi hắn ở hoa viên tản bộ, nói một ít về chuyện của hắn trước đây. Đó là Đường Phi lần đầu tiên, đối hắn nói về việc chính đã trải qua. Đường Phi lúc còn rất nhỏ ở tại một địa phương có tên là “Cô nhi viện” sinh hoạt, nơi đó cũng có một giàn trồng dây nho như vậy, mỗi khi đến lúc nho kết trái, hắn tổng hội bởi vì không chịu nổi màu xanh biếc dụ hoặc kia, đem tiểu trái cây ngây ngô bỏ vào trong miệng, tuy rằng hương vị toan sáp cơ hồ làm cho hắn đem đầu lưỡi cuộn thành một khối, lại luyến tiếc nhổ ra. Bởi vì hắn biết, nếu quả chín hơn chút nữa, căn bản sẽ không còn phần của hắn, bởi vìđám hài tử lớn hơnmột chút đã sớm cướp sạch. Chỉ có quả ở thời điểm chưa chín tới, đối với hắn quả là xa xỉ.

“Về sau lớn lên, ta dùng tiền công đầu tiên trong đời mua mười cân quả nho, sau đó một hơi ăn sạch. Đó là ta lần đầu tiên thưởngthức tư vị chân chính của nho, ê ẩm ngọt ngào, thật sự ăn rất tốt. Nhưng mà cũng bởi vì cùng một lúc ăn quá nhiều cho nên hỏng bụng, cuối cùng còn vào bệnh viện. Lần đó kí ức thật rất thống khổ, cho nên từ đó về sau ta sẽ ăn nho nữa.”

Thời điểm Đường Phi nói những lời này, khóe miệng vẽ ra độ congtự giễu, trong mắt cô đơn làm cho Phượng Thần Anh tâm từng trận co rút đau đớn. Sợ bị Đường Phi nhìn ra mình khác thường, Phượng Thần Anh đành phải làm bộ như không nhìn thấy biểu tìnhtrên mặt hắn, nhẹ nhàng ôm lấy sau đó âm thầm thở dài, đồng thời phát thệ không bao giờ để hắn trải qua những khổ sở như vậy nữa.

“Thật khó ăn.” Phượng Thần Anh phun ra quả nho bởi vì toan sáp mà đầu lưỡicó chút tê tê, cau mày nhớ năm đó tiểu Đường phi đến tột cùng là ôm tâm tìnhthế nào mới đem loạiquả chua xót này nuốt vào. Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh rất muốn biết hết thảyvề Đường Phi. Trước kia hắn thường thường nghĩ chỉ cần Đường Phi vẫn luôn ở bên cạnh hắn là có thể, chuyện hắn đã trải qua một chút cũng không trọng yếu, tự mình biết hay không biết có cái gì quan hệ đâu? Nhưng mà hiện tại, càng ngày càng yêu Đường Phi nhiều hơn một phần, lại càng muốn biết hết thảyvề Đường Phi. Có lẽ đợi chuyện này kết thúc, hắn muốn tìm một ngày cùng Đường Phi đem chuyện tình lúc trước đều nói cho hắn.

Nghĩ như vậy, Phượng Thần Anh khóe miệng cong lên, hai mắt thanh minh để lộ ra chờ mong.

“Chủ nhân!” Bỗng nhiên một hắc y nhânche mặt lắc mình xuất hiện ở trước mặtPhượng Thần Anh, cung kính cúi đầu quỳ gối.

“Ân, sự tình đều làm thỏa đáng?” Phượng Thần Anh nháy mắt liền đem nhu tình trên mặt thu thập sạch sẽ, chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng. Đối với người tới, Phượng Thần Anh cũng không cảm thấy kinh ngạc, hắn vẫn mang theo trong viện vì đợi tin tức. Đường Phi hôm nay hẹn Hà Tịch gặp mặt, tuy nói hiện tại thời thế không nên cho hắn tiếp xúc với người thái tử phủ, nhưng hắn cần tìm một cái cớ cho Đường Phi rời đi một trận. Vì vậy biết rõ sẽ mang đến không ít phiền toái, vẫn là chấp thuận để Đường Phi cùng Hà Tịch gặp mặt, bên người hắn còn đi theo Ưu nhi cùng Mặc Trúc. Không phải vì giám thị, mà là vì bảo hộ.

“Dạ, chủ nhân. Mười vạn Phượng Linh quân đã triệu tập xong, hai vị tướng quân, ba vị phó tướng cùng năm vị tham tướng cũng đã chờ xuất phát, chỉ cần chủ nhân quân lệnh phát ra, liền lập tức khởi binh nhập kinh.”

Mười vạn Phượng Linh quânnày là thuộc về Phượng Thần Anh, vô luận ở triều đình hay là ở danh nghĩaTần Nhan, đều không có mười vạn đại quân kỷ lụcnày. Nếu bị ngườikhác biết, nhất định hoảng sợ vạn phần. Không có triều đình biên chế, còn tự lập làm tướng, này không phải rõ ràng muốn phản sao?!

Phượng Thần Anh cười, thân thủ thưởng thức một chuỗi chùm nho xanh đậmbuông xuống, nói: “Trước làm cho bọn họ chờ, Tần Diệp Minh còn chưa có tắt thở đâu, hơn nữa chiếu thư cũng chưa lập không phải sao? Nói cho Điền tướng quân cùngLệ tướng quân không cần nóng vội, đợi tin tức.”

“Dạ, chủ nhân !”

Nếu Tần Diệp Minh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tần Nhan, ngườiTần Nghịnhất định trước sẽ phát binh, đến lúc đó đemquân độibí mật Phượng Linh quân vào thành với danh nghĩa trợ giúp Tần Nhan, liền sẽ không còn ai dị nghị. Nếu Tần Diệp Minh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Tần Nghị, “chứng cớ phạm tội” của Tần Nghị về chuyện “giết cha soán vị” trong tay hắn sẽ trải rộng thiên hạ, đến lúc đó xuất ra “chiếu thư” “chân chính” thuyết minh Tần Nhan mới là thuận theo thiên mệnh, giúp đỡ chính thất phát cờ hiệu thảo phạt Tần Nghị, Phượng Linh quân vào thành tự nhiên danh chính ngôn thuận. Hiện tại nếu đểPhượng Linh quân khởi hành nhập kinh, chẳng những đả thảo kinh xà tiết lộ con át chủ bài của mình, cũng sẽ làm cho Tần Nghị có cớ đối các vương gia tiến hành thanh tiễu. Hoàng Diệp các triều đều có quy định, nếu không có chuyện tình tự lập quân đội, phạm thượng tác loạn, tai họa triều cương xuất hiện, đội quân tư nhân của các vương gia không thể vượt qua năm vạn, những vương gia khác họ, quân đội không được vượt qua một vạn. Cho nên Phượng Linh quân mới không thểtrực tiếp ở dưới trướngTần Nhan. Đám vương gia khác họ với Tần Diệp Minh đã sớm bị thanh trừ sạch sẽ, trừ bỏ thái tử Tần NghịcùngThừa vươngTần Phiềnđã chết, chỉ còn ba vị Vương gia. Nhị vương gia Tần Chiêu, tứ Vương gia Tần Sương cùng ngũ Vương gia Tần Nhan.Tứ Vương gia từ lúc mười sáu tuổi được tứ phong làmLộc vương,sau liền thường trú tại vùng đất phong phía Bắc, chỗ đó cùng nước láng giềng Lang Hiên tương tiếp. Đất Bắc chỉ có hơn tám trăm dặm, còn là vùng đất lạnh khủng khiếp, dân cư không nhiều lắm, chủ yếu cùngLang Hiên biên thành trấn nhỏ làm chút mậu dịch qua lạiđơn giản. Bất quá may mà phía Bắc có con sông lớn, sinh sản ra các loại tôm cá hi hữu, cùng đá cuộiđủ màu tinh mỹ, dùng bọn chúngcùngLang Hiên trao đổi lương thực vải vóc ngân lượng, sinh hoạt dân chúng nhưng thật ra không có trở ngại. Bất quá Lộc vương tư chất bình thường,không bận tâm thế sự, mẫu phi hắn cũng không được Hoàng Thượng sủng ái, tự nhiên cũng tựu thành một nhi tử Hoàng Thượng không thích nhất. Nếu không phải hoàng thượng hạ chỉ, hắn tuyệt đối sẽ không hồi kinh, tiếp tục làm một hài tửtối bị xem nhẹ, Hoàng Thượng đã nhiều năm không còn nhớ tới đứa con này hắn dù chỉ một lần, mà Lộc vương cũng vui vẻ không cần bôn ba lao lực, mấy năm qua vẫn canh giữ tiểu địa phương của mình, tiêu diêu tự tại.

Mà Tần Nhan cùngTần Chiêu tuy rằng cũng có đất phong, hơn nữa còn là màu mỡ dồi dào, nhưng bởi vì bọn họ trong triều có chức vụ, nên rất ít về đất phong của mình, ở Miên Cẩm thành sống trong phủ đệ mỗi người. Chỉ cần cách ba tháng tự mình quay lại đất phong thị sát một chút,rồi giao một phần tấu chương lên, bọn họ thích ở Miên Cẩm bao lâu thì cứ ở bấy lâu.

Lộc vương Tần Sương tự nhiên không tạo thành sợ hãi, về phần Phúc vươngkia...... Phượng Thần Anh hơi hơi nheo lại một đôi mắt phượng, khóe miệng gợi lên một chút cười lạnh, bây giờ trước phải giải quyết tốt Tần Nghị, Phúc vươngxú tiểu tử ưa nhảy nhót này, đợi sau khi chấm dứt mới chậm rãi cùng hắn tính nợ cũ!

“Hiện tại trong cung tình huống như thế nào?”

“Hồi bẩm chủ nhân, trong cung vị kia tình huống không tốt lắm, trong lúc tỉnh lại hai lần, tuyên Lại bộ Thượng Thư, Binh bộ Thượng Thư cùngChân Nhung tướng quân tiến cung yết kiến. Chỉ là ngay sau đóvị kia vẫn không tái thanh tỉnh, bọn họ liền chờ ở ngoài cung.”

“Thái tử cùng vài vị Vương gia đã ở trong hậu cung?”

“Đúng vậy, chủ nhân.”

“Thái y tra ra cái gì không?”

“Không có, độckia...... thật sự quỷ dị, người trúng độc trừ bỏ nhiệt độ cao hôn mê, nên cái gì cũng không tra được, trong cung Thái y hiện tại đều thúc thủ vô sách.”

“Tốt lắm.” Phượng Thần Anh nắn vuốt đầu ngón tay bóp một quả nho chảy nước nói: “Ngươi tiếp tục tiến cung điều tra tin tức, cấp Hiền vươngthông báo một câu, thời hạn mỗi ba tháng buông xuống, là thời điểm chuẩn bị trở về đất phong thị sát.” Tần Diệp Minh hẳn là sống không được bao lâu, Tần Nhan tốt nhất có thể ở trước lúc hắn tắt thở rời đi Miên Cẩm, sau đó từ đất phong vội vàng trở về chịu tang,phất cờ hiệu trước dẫn theo thân binh củahắn vào thành, đợi đương lúc chiến sự hết sức căng thẳng, hắn tái dẫn mười vạn Phượng Linh quân tiến vào Miên Cẩm, đóng cửa đánh chó! Đến lúc đó cho dùTần Nghị có viện quân, cũng không vào được thành!

“Dạ, chủ nhân!” Hắc y nhân cũng không lĩnh mệnh mà đi, mà là khó xử nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, muốn nói cái gì lại không dám nói. Phượng Thần Anh lạnh lùng quét hắn, hắc y nhân trong lòng rùng mình, nhanh chóng cúi đầu: “Chủ nhân, Vương gia muốn thuộc hạ hỏi ngài một câu.”

Phượng Thần Anh trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, người của hắn khi nào thì đến phiên Tần Nhan chỉ thị?!

“Nói.”

“Vương gia hỏi, Phượng Linh phù của ngài, khi nào thì cho hắn......” Hắc y nhân nói xong, đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thân là ám vệPhượng Tê Các, là phải tuyệt đối trung với chủ nhân, chỉ nghe lệnh một mìnhchủ nhân. Nhưng hắn, lại giúpHiền vươngtruyền lời.

“Nói cho hắn, Phượng Linh phù bổn tọa sẽ cho một ngườithích hợp, đến lúc đó để người kia điều khiểnPhượng Linh quân.” Phượng Thần Anh lạnh giọng nói.

Hắc y nhân đã hiểu được ngụ ý Phượng Thần Anh, tấmPhượng Linh phùkia, Hiền vương không có khả năng được nhận.

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh !” Dứt lời, hắc y nhân nháy mắt biến mất.

Phượng Thần Anh nhìn nhìn ngón tay nhớp dính, khe hở còn có một chút màu xanh. Kỳ thật hắn cũng chưanghĩ hảo xem nên đem Phượng Linh phù giao cho ai, ở trong cảm nhận của hắn cũng chưa chọn được người thích hợp. Tần Nhan gặp chuyện không biết kiềm chế, Phượng Linh quân giao cho hắn có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. Hơn nữa, hắn quá hiểu biết Tần Nhan, người nàycó được sẽ liền lợi dụng mười vạn đại quânnày, đem người phản đối hắn giết sạch không còn một ai, đến lúc đó cũng không giống như năm xưa thanh tiễu một mình Thừa vương. Đường Phi không thích giết chóc cùng huyết tinh, hắn tự nhiên nên vì Đường Phi suy nghĩ nhiều hơn một chút.

-------------------

Đường Phi hẹn Hà Tịch, vẫn là ở Phương Hoa Lâu, đó là địa phươngbọn họ lần đầu tiên gặp mặt. Không vào phòng riêng, Đường Phi chỉ tìm một chỗ có vẻ thanh tĩnh ngồi xuống, lẳng lặng chờ Hà Tịch đến. Ưu nhi cùng Mặc Trúc từ trước khi hắn mở miệng phân phó cũng đã ngồi xuống xa xa, khoảng cách này vừa vặn có thể thấy hắn, lại không nghe thấy đối thoại. Đường Phi cười nhẹ, nguyên lai Phượng Thần Anh cho hai người bọn họ đi theo cũng không phải vì giám thị hắn, mà thật sự, vì hắn lo lắng. Đây là Phượng Thần Anh săn sóc, cũng đối hắn tôn trọng. Nghĩ đến đây, Đường Phi trong lòng có chút ấm áp. Ngày hôm qua nhìn dây nho trong hoa viên kết trái, hắn cư nhiên mở miệng nói chuyện mới trước đây cho hắn nghe. Hiện tại nhớ tới đều cảm thấy bất khả tư nghị, hắn khi nào thì bắt đầu muốn đối Phượng Thần Anh -- dốc bầu tâm sự? Đương nhiên thời điểm dốc bầu tâm sự đồng thời cũng muốn biết chuyện về Phượng Thần Anh, hắn rất ngạc nhiên Phượng Thần Anh đến tột cùng là như thế nào dưỡng thành tính cáchnhư vậy. Liền giống như người nhân cách phân liệt, đối với hắn nhu tình như nước, đối với những người khác lại...... Nhớ tới ngày đó ở quán nhỏ, Phượng Thần Anh vừa ra tay liền giết người, làm cho Đường Phi không khỏi mặt nhăn mày nhíu. Không chỉ hôm đó, còn có lúc trước gặp được thích khách, còn có Thừa vương, còn có lần trước hắn trúng độc, sau vài người Phượng Tê Các biến mất bí ẩn. Phượng Thần Anh người này, tựa hồ thực thích giết chóc, càng là cảnh tượnghuyết tinh tàn nhẫn, hắn tựa hồ lại càng -- hưng phấn......

Đường Phi trừu trừu khóe miệng, hắn sẽ không nên yêu thương một tên biến thái đi? Không được, tìm một ngày cùng Phượng Thần Anh nói về chuyện tình trước đây của hắn.

Ngay tại Đường Phi miên man suy nghĩ, Hà Tịch đã đến.

Mặt mang mỉm cười ngồi ở đối diệnĐường Phi, Hà Tịch thản nhiên nói: “Suy nghĩ cái gì? Mặt nhăn đến có thể kẹp chết ruồi bọ.”

Đường Phi sửng sốt: “Đến rồi?” Tiếp theo cười cười nói: “Không có gì, suy nghĩ như thế nào giải thích với ngươi,vì cái gì nói phải rời khỏi lại trở về.”

Hà Tịch ngẩng đầu cùng Đường Phi đối diện, trên mặt điềm đạm cười như trước, ngữ khí cũng thực sắc bén: “Ngươi quả thật thiếu ta một lời giải thích.” Vì cái gì mỗi ngày thề nói phải rời khỏi Phượng Thần Anh, nói phải đi, lại ở lại?

Đường Phi cũng sửng sốt, hắn không thể tưởng được Hà Tịch luôn luôn ôn nhucư nhiên cũng sẽ có thời điểm sắc bén như này.

“Ta......” Đường Phi dừng một chút, thùy hạ mặt mày, qua một hồi lâu mới nói: “Bởi vì khi đó ta ở nơi này không có bất luận vướng bận gì, một lòng thầm nghĩ trở lại địa phương của mình. Nhưng sau lại......” Đường Phi ngừng, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Hà Tịch, nói: “Ngươi biết không? Ngày đó khi ngươi ở Phương Hoa Lâu đi ra, ta nhìn thấy ngươi.”

Hà Tịch chấn động: “Ngày đó, ngươi nhìn thấy ta?”

“Phải, ở trong xe ngựa.” Đường Phi cười cười: “Lúc ấy hắn cũng ở bên cạnh. Ngày đó ta thật sự phải rời khỏi, hắn tự mình đưa ta rời đi. Hắn đưa ta đến một chỗ, chỉ cần đến nơi đó, ta có thể trở lại chỗ của mình. Thời điểm ta xoay lưng về phía hắn, kỳ thật rất hy vọng hắn có thể nói một câu giữ lại ta. Đáng tiếc, hắn không có.” Người kia vẫn nói sẽ không cho phép hắn rời đi,hôm đó lại một câu cũng chưa nói, liền như vậy nhìn theo bóng dáng hắn.“Hắn thường thường sẽ ở thời điểm ta về trễ, thắp sáng đèn lồng hầu ở cửa chờ ta, ta vừa nhấc đầu tổng có thể nhìn thấy luồng chúc quang ấm áp. Cảm giác đượcngườikhác chờ đợi thật sự rất ấm lòng. Trong một chốc ta rời đi mới nhớ tới, như vậy ngườivẫn thường chờ đợi ta thì sao? Trong lòng hắn lại là cảm giác như thế nào? Cho nên ta quay người, trở về tìm hắn, hắn còn đứng ở tại chỗ, động cũng không động qua. Cho dù ánh mắt hắn cái gì đều không nhìn thấy, lại vẫn thực cố chấp nhìn theo phương hướng ta rời đi. Thời điểm đó ta mới biết được, người chờ đợi kia thống khổ nhất.”

Hà Tịch sắc mặt có chút trắng bệch, giấu ở ống tay áo nắm chặt thành quyền, trong lòng cười lạnh, nhìn không thấy? Phượng Thần Anh nhìn không thấy? Cố gắng điều chỉnh hô hấp củamình, đợi cảm xúc vững vàng, sau Hà Tịch mới lãnh thanh nói: “Cho nên ngươi trở lại? Bởi vì đồng tình hắn? Cảm thấy áy náy? Hay là bởi vì thương hại hắn?” Hắn không thể không thừa nhận, Phượng Thần Anh chiêu này lấy lui làm tiến, lấy nhu thắng cương,thực là dùng phi thường tốt. Ít nhất Đường Phi đã bị lừa, không phải sao?

“Không.” Đường Phi thản nhiên nói, Hà Tịch mạnh ngẩng đầu nhìn Đường Phi, không? không cái gì ?

“Không phải thương hại, cũng không phải đồng tình, lại càng không có áy náy.” Đường Phi cười, cười thản nhiên, cũng thoải mái: “Ta thích hắn. Có lẽ nếu không trở về địa phương thuộc về mình, trong lòng sẽ có tiếc nuối, sẽ có tưởng niệm. Nhưng nếu ta thật sự bỏ đi, thật sự rời đi Phượng Thần Anh, ta nghĩ ta đời này đều sống trong thống khổ. Rời đi, đó là -- vĩnh bất tương phùng. Cho nên, ta ở lại.”

Ta thích hắn, thích hắn, thích...... Hà Tịch cảm thấy một mảnh bi thương, hắn muốn khóc, nhưng khóe miệng lại câu ra một chút điềm đạm cười. Hắn từng hỏi qua Đường Phi có nguyện ý hay không vì hắn mà lưu lại, Đường Phi cự tuyệt. Nhưng mà nay, hắn nguyện ý vì Phượng Thần Anh lưu lại.

“Ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Lưu lại, ngươi như thế nào có thể trốn tránh, ngươi và ta vốn là địch.” Hà Tịch vừa nhìn Đường Phi vừa nói. Còn có chính doTần Diệp Minh trúng độc, các vương hầu bắt đầu theo thời cơ mà động, trận chiến tranh giành đoạt vị hết sức căng thẳng, nhưng cái này hắn cũng không nghĩ nói cho Đường Phi.

“Hà Tịch, ta vĩnh viễn sẽ không đem ngươi làm thànhđịch nhâncủa ta, ngươi là bằng hữu, là bằng hữuduy nhất.” Đường Phi cũng nhìn Hà Tịch nói, hắn biết Hà Tịch trong lòng suy nghĩ cái gì. Nếu đổi làm những người khác, Đường Phi có thể khinh thường thậm chí thật sự cùng kẻ đó phản bội, nhưng người này là Hà Tịch, hắn làm không được, lại càng không muốn làm như vậy.“Còn nhớ rõ ta đã nói muốn cùng ngươi hồi gia hương nhìn một cái sao? Ước định này, vĩnh viễn hữu hiệu.”

Hà Tịch ánh mắt có chút sáp đau, đem nước mắt cố nén trở về, Hà Tịch thật mạnh gật gật đầu, nói: “Ân, vĩnh viễn hữu hiệu!”

Ngay tại một bàn ở phía sau Đường Phi, một trung niên nam tửáo trắngđưa lưng về phía bọn họ, nâng chén lên uống trà, bôi khẩu rộng thùng thình che dấu miệng hắn đang mỉm cười.

Đứa con dâu này của hắn, tựa hồ thực không tồi a!

---------------------

## 72. Chương 72: Nhu Tình

“Đã trở lại?” Đường Phi vừa mới vào cửa, liền nhìn thấy Phượng Thần Anh ngồi ở đại sảnh, trong tay còn bưng một ly trà.

“Ân, ngươi như thế nào một mình? Thiết tổng quản đâu?” Đường Phi cau mày tiến lên, mở lấy chén trà trong tay Phượng Thần Anh đặt lên bàn, xúc quan nóng bỏng.“Ai cho ngươi rót trà? Lỡ phỏng thì làm sao bây giờ?”

“Không có việc gì, Thiết Hoán có việc phải làm, trà này cũng là vừa lấy tới tay. Ta nghĩ muốn ngồi một mình cho nên kêu hạ nhânlui xuống, không cần lo lắng, ta chỉ là ánh mắt không tiện, cũng không phải tay chân tàn phế.” Phượng Thần Anh nắm tay Đường Phi nói.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc đi theo Đường Phi vào liếc nhau, thực ăn ý lui xuống.

“Về sau vẫn là cho Mặc Trúc đi theo ngươi đi, ta bên người có Ưu nhi là đủ.” Đường Phi nắm Phượng Thần Anh đứng dậy, một bên hướng Diên Phi việnvừa đi vừa nói.

“Thật sự không cần.” Phượng Thần Anh tránh mở khỏi tay Đường Phi, sửa lại thành nắm thắt lưnghắn, nói: “Ngươi không thích bị người trói buộc, cho nên ta không hạn chế tự docủa ngươi. Nhưng bên ngoài tóm lại là không an toàn, nhiều người đi theo bên cạnh ngươi, tâm của ta liền yên ổn một chút.”

Đường Phi cước bộ ngừng lại. Cảm giác được Đường Phi nháy mắt thân thểcăng thẳng, Phượng Thần Anh nghi hoặc hỏi: “Làm sao vậy?”

“Thần Anh, ngươi thành thật nói cho ta biết đi, các ngươi cùngTần Nghị có phải hay không đã muốn hoàn toàn quyết liệt?” Đường Phi cúi đầu trầm giọng hỏi. Hà Tịch nói cho hắn Tần Diệp Minh không phải sinh bệnh đơn giản như vậy, Tần Nghị hoài nghi có người hạ độc, nhưng lại hoàn toàn không tra ra Tần Diệp Minh có dấu hiệutrúng độc. Chiếu theo như vậy, là Phượng Thần Anh bọn họ đã bắt đầu động thủ đi? Nhưng mà cho dùTần Diệp Minh thật sự băng hà thì đã sao? Tần Nghị vẫn là thái tử, ngôi vị hoàng đế này đương nhiên thuộc về hắn, hắn không tin Tần Nhan sẽ ngốc đến mức thật sự phát động chính biến đoạt vị, nếu thế xem như cho hắn được thiên hạ thì thế nào, không chiếm được dân tâm, ngôi vị hoàng đế căn bản hắn ngồi không ổn!

Phượng Thần Anh trầm mặc một trận, ôm Đường Phi nắm thật chặt, sau đó buông lỏng nói: “Hà Tịch đối với ngươi nói gì đó?”

“Chưa nói cái gì, đây chỉ là suy đoáncủa ta.” Đường Phi nói: “Ngươi hỏi như vậy, có phải hay không chứng minh ta nói đúng rồi?”

“Phải, Đường Phi, ta không muốn lừa ngươi, cho nên ngươi hỏi ta sẽ thành thành thật thật toàn bộ nói cho ngươi.” Phượng Thần Anh dùng cặp ánh mắt không có tiêu cự nhìn chằm chằm Đường Phi, trầm giọng nói: “Như vậy ta cũng hỏi ngươi một vấn đề, ngươi cũng phải thành thành thật thật trả lời ta.”

Đường Phi cũng nhìn Phượng Thần Anh nói: “Ngươi hỏi.”

“Trận chiến sự này không thể tránh khỏi, một khi khai chiến, ta hỏi ngươi, nếu Hà Tịch muốn mạng của ta, ngươi sẽ vì ta mà giết hắn sao?”

Đường Phi chấn động, nhìn Phượng Thần Anh lại nói không ra lời.

Không nhận được trả lời thuyết phục, Phượng Thần Anh cười tự giễu, xem ra hắn thật sự xem nhẹ địa vị Hà Tịch ở trong lòng Đường Phi. Làm một lần hít sâu, Phượng Thần Anh đem thất vọng cùngcảm xúcmuốn bạo ngược trong lòng áp chế đi, sáp thanh nói: “Ta hiểu được. Hôm nay ngươi cũng mệt mỏi, về phòng trước nghỉ ngơi một chút đi, thời điểm cơm chiều sẽ bảo hạ nhân đến gọi ngươi.” Dứt lời, Phượng Thần Anh xoay người muốn đi, hắn sợ nếu không đi sẽ nhịn không được thương tổn Đường Phi!

“Đợi đã !”

Thanh âm thoáng bối rối làm cho Phượng Thần Anh cước bộ ngừng lại, ngay sau đó đã bị ngườitừ sau lưng ôm chặt lấy.

“Ngươi đang làm cái gì? !” Đường Phi ôm thắt lưngPhượng Thần Anh, ngữ khí có chút nghiến răng nghiến lợi: “Ta cái gì cũng còn chưa kịp nói, ngươi muốn đi cái gì! Cáu kỉnh cho ai xem? A?!”

Phượng Thần Anh ánh mắt tối sầm lại, trong lòng lửa giận rốt cuộc áp chế không được, mạnh mẽ xoay người bắt lấy Đường Phi, một phen đem ngườidựa lên trên cột đá ở hành lang gấp khúc, cúi đầu chuẩn xác không lầm cắn lên môi Đường Phi.

Kia thật là cắn! Đường Phi bị đau kêu rên, Phượng Thần Anh đem hắn giam cầm trong ngực, phía sau là cột đá lui không thể lui, phía trước lại là Phượng Thần Anhđánh cũng không chịu buông ra, Đường Phi ánh mắt mang lệ, chống đẩy phía sau bò lên cổPhượng Thần Anh, đồng dạng kịch liệt hôn cắn đối phương.

Hà Tịch đối hắn nói bọn họ vốn là địch, Phượng Thần Anh đối hắn nói có nguyện ý hay không vì hắn giết Hà Tịch, đều đang ép hắn, một đám đều đang ép hắn! Vì cái gì sẽ không ngẫm lại, hắn một người bị kẹt ở giữa có bao nhiêu khó chịu? Vì cái gì nhất định phải buộc hắn lựa chọn?! Người khác hắn có thể mặc kệ bọn họ chết sống, nhưng một kẻ là người yêu một kẻ là bạn thân, muốn hắn như thế nào chọn?! Những chuyện tranh quyền đoạt lợi căn bản cùng hắn không quan hệ, vì cái gì hai người cố tình đều phải đem hắn liên lụy vào!

Trong lòng càng ngày càng buồn khổ, Đường Phi bỗng nhiên phát ngoan cắn môi dướiPhượng Thần Anh, bởi vì Đường Phi đón ý hùa theo mà Phượng Thần Anh động tác bắt đầu ôn nhu xuống nay bỗngchau mày, vị máu tanh trong miệng càng ngày càng nặng. Đường Phi chặn đứng đầu lưỡi Phượng Thần Anh, hung hăng ở trên đầu lưỡi hắn cắn một cái!

“Ngô !” Phượng Thần Anh đẩy ra Đường Phi, thống khổ che miệng lui về phía sau hai bước, buồn thanh nói: “Ngươi mưu sát chồng a......”

Đường Phi tựa vào cột đá kịch liệt thở phì phò, khóe miệng còn có một chút vết máuđỏ tươi, nâng tay một phen lau đi, từ khi chứng sợ huyết của hắn tối lên, thấy máu cũng không còn sợ nữa. Đường Phi lạnh lùng nói: “Ngươi không phải muốn đáp án? Ta cho ngươi đáp án. Phượng Thần Anh, ta sẽ không làm cho người khác có cơ hội tái thương tổn ngươi, cho dù là Hà Tịch cũng không được. Nghe đây, có thể tổn thương ngươi, giết người của ngươi, chỉ có ta. Cho nên không cần hỏi lại ta vấn đề ngu xuẩn như vậy, nếu còn có lần sau, đầu lưỡi của ngươi sẽ không chỉ rách da đơn giản như vậy.”

Hãn thê, tuyệt đối hãn thê (hãn trong hung hãn)! Phượng Thần Anh cười khổ lắc đầu, thụt đầu lưỡi nói: “Ta nhầm rồi còn không được sao? Ngươi thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡicủa ta, xả giận hay chưa?” Từ khi hiểu chuyện tới nay, những kẻ thương tổn hắn không còn một người có thể sống, nhưng Đường Phi cố tình làm vậy cư nhiên làm cho hắn tức giận một chút cũng không có, thậm chí còn thật cao hứng muốn cho Đường Phi tái ngoan độc thêm một chút. Không xong, chẳng lẽ hắn là kẻ – biến thái?!

Đường Phi nhìn đến Phượng Thần Anh hộc đầu lưỡi, vẻ mặt thống khổ, trong lòng thật dễ chịu một chút. Nhưng sau nhìn thấytrên đầu lưỡi hắn có dấu răng rõ ràng cùng không ngừng chảy ra máu loãng lại bắt đầu đau lòng, hình như đã hơi mạnh miệng một chút.

“Sách, ta xem xem.” Đường Phi tiến lên phủng trụ mặtPhượng Thần Anh, Phượng Thần Anh hộc đầu lưỡi vẻ mặt khổ tướng, vừa ý đã sớm mở miệng ra.

“Đau quá a......” Phượng Thần Anh thuận thế ôm thắt lưngĐường Phi, một bên làm nũng vừa ăn đậu hủ.

Đường Phi nhíu mày, dắt khóe miệng cười có chút tà khí, bỗng nhiên hé miệng để sát vào,đem đầu lưỡi bị thương của Phượng Thần Anh ngậm vào miệng, tìm địa phương chảy máu mềm nhẹ liếm lộng .

Phượng Thần Anh đầu tiên là sửng sốt, phản ứng lại thì đầu như “oanh” một cái, sau đó một tay siết chặt thắt lưng, một tay ngăn chận gáy Đường Phi làm sâu sắc nụ hôn dị thường thấp nhiệt này.

“Uy, tay ngươi đặt ở trên lưng thì tốt rồi, sao phải sờ đi xuống?” Đường Phi buông ra nhếch miệng hỏi, nhưng vừa mới nói dứt lại bị hôn trụ.

“Thử xem xúc cảm, thử xem xúc cảm.” Hoa Phượng Hoàng mơ hồ không rõ nói.

“Sắp ăn cơm, thời gian không đủ -- ân, dừng lại.......” Đường Phi có chút hối hận đã chọc lên dục hỏa, bắt đầu từ chối.

“Trước đó làm một chút vận động, khẩu vị càng khai.” Phượng Thần Anh bắt đầu cởi bỏ đai lưng Đường Phi, miệng đã chuyển đến tấn công vùng cổ.

“Nơi này vẫn là trên hành lang! Ngươi muốn trình diễn một màn xuân cung đồ sống động cấp bọn hạ nhân thưởng thức?!” Đường Phi ra sức đẩy, hung tợn bóp vai Phượng Thần Anhđã muốn thú hóa.

“...... Trở về phòng!” Người nào đó quyết định thật nhanh, một phen ôm lấy Đường Phi.

“Ngươi nhìn thấy?” Đường Phi nghi hoặc

“Phượng Tê Các là một tay ta kiến tạo, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể đi!” Dứt lời, Phượng Thần Anh thật sự nhắm hai mắt lại, an toàn không lầm đem Đường Phi ôm trở về phòng đưa lên giường......

Thiết Hoán ở một góc trên hành lang gấp khúc nhìn nhìn mật báotrong tay, trên mặt một trận hồng một trận xanh, thời điểm Phượng Thần Anh cùng Đường Phi bắt đầu khởi tranh chấp, hắn đã ở đó, nguyên bản nghĩ đợi Phượng Thần Anh đem người trấn an hảo mới bước ra , nhưng ai biết...... Bỏ đi, Thiết Hoán đem mật báo thu hồi trong lòng, xem thiếu chủ bộ dáng hiện tại cũng vô tâm để ý tới chuyện này, chờ hắn, khụ khụ, xong việc mới quay lại báo cáo.

Hiền vương phủ.

Tần Nhan hống Chân Châu Nhingủ xong, mới trở lại thư phòngmình. Chân Châu Nhi đã mang thai ba tháng, Tần Nhan thế nhưng không có một chút vui sướngsắp làm phụ thân. Hắn căn bản không thích Chân Châu Nhi, nếu không phải bởi vì Chân Nhung trên tay nắm binh quyền, hắn sẽ không thú nàng!

Tần Nhan nắm chặt quyền, hung hăng nện xuống án thư. Nếu hắn không cưới Chân Châu Nhi, Thần Anh có phải hay không sẽ không thay lòng đổi dạ? Hắn yêu Phượng Thần Anh, hắn hiện tại thậm chí hối hận năm đó vì cái gì muốn cự tuyệt Phượng Thần Anh cầu hoan, thế cho nên hiện tại y đối với hắn trở nên không để ý. Nếu lúc trước hắn làm cho Phượng Thần Anh bế hắn, cái gì Phương Lâmkia căn bản là không có khả năng thừa nước đục thả câu! Vì cái gì Thần Anh gạt hắn nói đã đem Phương Lâmbiếm làm hạ nhânmã phòng? Vì cái gì?! Mỗi khi nghĩ đến Phượng Thần Anh lừa gạt hắn, tâm hắn liền đau như đao cắt!

Phương Lâmkia thực trọng yếu như vậy ? Đáng giá vì hắn mà lừa gạt chính mình ?

Còn có Phượng Linh phù, Thần Anh nói hắn không thích hợp, rõ ràng lúc trước đã quyết định tốt sự tình, hiện tại mới đến nói không thích hợp? Hay là nói Thần Anh muốn tự mình suất lĩnh Phượng Linh quân ?

Tần Nhan lại nhìn hộp gấmtrên bàn, bên trong là chiếu thư. Chiếu thư giả. Phụ hoàng đã lâm vào hôn mê nghiêm trọng, nếu muốn tỉnh lại chỉ sợ sẽ rất khó, hiện tại canh giữ ở bên cạnhphụ hoàng đều là người của hắn. Muốn giả dối kiến tạo một lần phụ hoàng “thanh tỉnh” sau đó lập chiếu thư không khó, Thần Anh muốn hắn mau ly khai Miên Cẩmtrở về đất phong, vì làm cho thời điểm phụ hoàng lập “chiếu thư”,bản thân không ở bên người, sẽ không khiến bất luận kẻ nào hoài nghi việc phụ hoàng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho hắn.

Rất nhanh, Tần Nhan xoa xoa hộp gấm kia, đợi phụ hoàng băng hà, hắn có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, đến lúc đó thiên hạnày, còn có Thần Anh, đều thuộc về hắn!

Bất quá, Tần Nhan trong mắt hàn quang chợt lóe, trước đó hắn nhất định phải đem Phương Lâm tiện nhân kia giải quyết dứt điểm. Chỉ cần Phương Lâmchết, hắn có tự tin có thể làm cho Phượng Thần Anh lại yêu thương hắn. Thứ thuộc về hắn,người khác tuyệt đối không thể giành!

Thái tử phủ.

Thuần Vu Quyết lần đầu tiên nhìn thấyTần Nghịđang sầu lo thật mạnh. Hai cặp mắt thâm quần tỏ rõ hắn đã thật lâu không có giấc ngủ tốt. Thuần Vu Quyết biết Tần Nghịđang lo lắng Tần Diệp Minh, Tần Diệp Minh hiện tại sinh tử chưa biết, mà theo nội thị theo bên người hắn nói, Tần Diệp Minhcả hai lần tỉnh lại kia đều nói không muốn gặp Tần Nghịđứa con bất hiếu này, còn nói đem chuyện trongtriều đình toàn quyền giao cho Tần Nhan xử lý. Mặc kệ lời này là thật hay giả, Tần Nghị hiện tại cả gặp mặt Tần Diệp Minhcũng đều khó, bởi vì trong tẩm cung Tần Diệp Minh,từ thị vệ đến thái giám cùng cung nữ, đều đổi thành người củaTần Nhan. Thậm chí ngay cả hoàng hậu nương nương, một ngày cũng chỉ có thể đi gặp hắn một lần, một lần không thể vượt qua thời gianmột nén nhang. Bởi vì Thái y nói Hoàng Thượng cần tĩnh dưỡng, không được để quá nhiềungười qua quấy rầy.

Tần Nghị cũng không phải sợ hãi mình bị đoạt quyền mà phiền não, mà là thật sự lo lắng cho phụ thân. Thái y tra không được Tần Diệp Minh rốt cuộc là bệnh gì, cũng tra không được hắn có dấu hiệutrúng độc, chỉ nói hắn vẫn lâm vào hôn mê. Tần Nghị chỉ hy vọng Tần Nhan không cần hồ đồnhư vậy, làm ra một ít chuyện thiên địa bất dung.

“Bên kia có tin tức trở về, tỷ tỷ và tỷ phu biết Hoàng Thượng xảy ra chuyện, hỏi ngươi có cần viện quân hay không.” Thuần Vu Quyết nói. Tần Nhan trong tay có nửa tấm hổ phù, Chân Nhung trong tay cũng có nửa tấm, cái này rõ ràng cấp Tần Nhan tay cầm hơn phân nửa quân độichủ lực Hoàng Diệp. Mà Tần Nghị trong tay chỉ có đội thân vệnăm vạn của mình, còn có mười vạn cấm vệ quân trong tay bản thân. Mà đám tướng lãnh tay cầm trọng binh cố tình lại khéo đưa đẩy, đến bây giờ còn chưa chính thức tỏ thái độ đứng ở một bên nào. Bất quá may mắn Nghiêm tổng binhđóng quân ở Miên Cẩmđã lộ ra khẩu phong, tỏ vẻ nếu tương lai có cái gì cần, hắn nhất định sẽ trợ giúp thái tử một phen. Trong tay bọn họ bất quá có hơn mười vạn binh mã, lấy cái gì cùng người ta đấu? Huống chi còn một Phượng Thần Anh, Thuần Vu Quyết bắt đầu lo lắng, nếu không mượn dùng lực lượngLang Hiên, Tần Nghị muốn thắng, rất khó.

“Không cần.” Tần Nghị đề bút viết một phong thơ, một bên dày đặc vừa nói: “Nói cho biểu ca, nếu thật sự chống đỡ không nổi, ta sẽ mở miệng cùng hắn mượn binh, trước lúc đó xin mời hắn không cần vọng động, ta có thể xử lý tốt.” Tần Nghị đem tín dày đặc viết xong, hô thanh: “Đồ.”

“Dạ, điện hạ.” Nam tử gọi là “Đồ” kia từ trong chỗ tối lắc mình mà ra, quỳ gối trước mặtTần Nghị.

“Đem thư này mang đi, ngươi biết nên đưa tới nơi nào.” Tần Nghị đứng dậy đem tín đưa cho Đồ.

Đồ hai tay tiếp nhận, dập đầu nói: “Dạ, thuộc hạ nhất định có thể đem thư giao tận nơi!”

“Đi thôi.”

“Thuộc hạ cáo lui !”

Thuần Vu Quyết nhíu mày nhìn Tần Nghị, nói: “Khó trách ngươi bình tĩnhnhư vậy, nguyên lai ngươi còn có chiêu bài phía sau.”

“Không phải chiêu bài phía sau.” Tần Nghị cười nhẹ, từ sau ôm Thuần Vu Quyết, đem cằm để ở trên vai hắn. Cơ hồ đem sức nặng toàn thân đặt ở trên vai đơn bạc củaThuần Vu Quyết, Thuần Vu Quyết cảm giác được hắn mệt mỏi, cũng không có tránh khai.

Tần Nghị vừa lòng cười cười, nói: “Chỉ là tìm một người thích hợp hỗ trợ mà thôi. Ta biết ngươi muốn biết người kia là ai, ta sẽ nói cho ngươi, đối với ngươi ta không có bí mật.” Đón lấy, Tần Nghị để sát vào bên tai Thuần Vu Quyết,thấp giọng nói tên một người.

Thuần Vu Quyết trừng lớn mắt hạnh, không dám tin nói: “Nguyên lai, nguyên lai là như vậy......” Khó trách lần đó hắn hồi Lang Hiên có thể một đường thông suốt !

“Chuyện này không cần nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Hà Tịch.” Tần Nghị dặn dò. Thuần Vu Quyết gật gật đầu, hắn biết nên làm như thế nào.

“Hà Tịch hôm nay lại đi gặp Đường Phi.” Thuần Vu Quyết có chút lo lắng nói.

“Ta biết, dù sao trước khi xác định thân phận Hà Tịch, khiến cho hắn nghỉ ngơi một chút đi. Hiện tại Tần Nhan giấu đầu lòi đuôi còn chưa lộ ra, chúng ta cũng không cần bận rộn.” Tần Nghị nói, Hà Tịch sau khi trở về, cơ hồ không bước ra ngoài, hắn chính là đóng cửa nhốt mình, ai muốn tiếp xúc cũng không có biện pháp.

Thuần Vu Quyết buộc chặt khuôn mặt nhỏ nhắn lại trầm thêm vài phần, nếu Hà Tịch thật sự uy hiếp đến Tần Nghị, đến lúc đó hắn tuyệt đối sẽ không nương tay!

Phương Hoa Lâu.

“Thiết Viêm, Thần Anh tuyển được một người tốt lắm.” Tần Diệp cười thực vui vẻ, trong mắt tràn đầy vui mừng: “Nếu là hắn nói, hẳn có thể ngăn cản Thần Anh làm chuyện điên rồ.”

Thiết Viêm nhìn thoáng qua Tần Diệplạc quan quá mức, nhắc nhở nói: “Chủ nhân, vị trong cung kia, bây giờ sinh tử còn chưa biết.”

“A ?” Tần Diệp sửng sốt, trên mặt tươi cười lại bị buồn rầu cùng đau lòng thay thế, nói: “Thần Anh, rõ ràng biết rõ hắn là của ta...... Lại vẫn hạ thủ, hắn liền thật sự như thế hận ta?”

“Chủ nhân,” Thiết Viêm xem Tần Diệp có khuynh hướngtự ghét, nhanh chóng nói: “Độc không nhất định là thiếu chủ hạ, ngài đã quên? Thiếu chủ căn bản không thể trực tiếp tiếp xúc vị kia, người hạ độc sẽ không phải thiếu chủ.” Nhiều nhất chỉ là hiến kế.

Tần Diệp vẻ mặt tự trách, nói: “Đều do ta, đem Thần Anh dạy thành như vậy, nếu Hoa nhi tỉnh, nhất định hận chết ta.”

“Chủ nhân, hiện tại không phải thời điểmnói chuyện này. Hiện tại tối trọng yếu là tiến cung, xem xét tình huống người đó. Có lẽ còn có biện pháp.” Thiết Viêm thản nhiên nói.

“Ngươi nói đúng, hơn nữa ta cũng nên tiến cung nhìn hắn một lần.” Tần Diệp nhẹ giọng thở dài, hắn nghĩ đến cuộc đời này sẽ không bao giờ bước vào tòa nhà giam hoa lệ kia nữa, không thể tưởng được nay phải trở về. Đều do Thần Anh, từ nhỏ đến lớn chưa bao giời làm cho hắn bớt lo.“Đêm mai, ngươi đi cùng ta.”

“Dạ, chủ nhân.” Thiết Viêm nhẹ giọng đáp, kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút không yên, năm đó mang theo thê nhi đi theo chủ nhân rời khỏiMiên Cẩm,rời đi Hoàng Diệp, hai mươi mấy năm trôi qua, hắn không phải không tưởng niệm cố thổ, chỉ là...... Thiết Viêm nhìn thoáng qua Tần Diệplâm vào sầu tư, nhẹ giọng thở dài, lặng lẽ rời khỏi cửa phòng.

-----------------

Đường Phi từ trong bể đi ra, trên thânchỉ dùng một kiện bố khăn màu trắng che trụ. Bước ngang qua một tấm gương đồng to lớn, Đường Phi theo bản năng nhìn một chút. Nhất thời ngây ngẩn cả người.

Kinh ngạc vươn tay, chạm đến ảnh phản chiếu trong kính, rõ ràng khuôn mặtanh tuấn, Đường Phi vừa xa lạ vừa quen thuộc. Đây là hắn, cũng không phải hắn...... Đi vào nơi này bất quá hơn một năm, hắn thế nhưng đã có điểm quên bản thân lúc trước là bộ dáng gì.

“Đường Phi?” Phượng Thần Anh theo sau đi ra không thấy Đường Phi, phát hiện hắn ở trước tấm gương to ngẩn người, Đường Phi là làm sao vậy? Dựa vào cảm giác tìm kiếm hơi thở Đường Phi tiến lên, Phượng Thần Anh ôm trụ lấy hắn.

“Làm sao vậy? Khiến cho ta tìm thật vất vả.” Phượng Thần Anh khinh xúc vành tai Đường Phi nói giọng khàn khàn, hai mắt giống như không có tiêu cự lại gắt gao nhìn chằm chằm bờ ngực gầy gò rắn chắc phản chiếu trong kính tràn đầy xanh tím hôn ngân.

“A, thật có lỗi.” Đường Phi có chút tự trách, hắn đã quên Phượng Thần Anh nhìn không thấy, may mắn hắn không có trượt té ở trong bồn tắm.

“Đến tột cùng làm sao vậy? Chẳng lẽ cơn tức của ngươi còn chưa tiêu? Ân?” Phượng Thần Anh chôn đầu vào dưới cằm và cổ của Đường Phi nói: “Vẫn là nói ngươi trách ta quá -- dùng sức? Lần sau, lần sau ta sẽ ôn nhu.”

Đường Phi dở khóc dở cười lắc đầu, nói: “Ngươi nghĩ đến đâu vậy? Ta đang nhìn chính mình.”

“Nhìn chính ngươi?” Phượng Thần Anh sửng sốt, có ý tứ gì?

“Ta bất quá chỉ ở trong này có một năm, thế nhưng sắp đem bộ dáng trước đây quên hết, hiện tại cũng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ rõ một hình dángđại khái.” Đường Phi lại ngẩng đầu nhìn bản thân trong kính, thanh âm có chút mờ mịt: “Ngươi nói, qua thêm vài năm nữa, ta không phải cũng quên luôn chính mình là ai, có phải hay không sẽ đem những ngườicùngchuyện trước kiaquên sạch sẽ sao?”

“Phi nhi, ngươi hối hận đã lưu lại sao?” Phượng Thần Anh bỗng dưng buộc chặt ở bên hông Đường Phi, trầm giọng nói.

“Đương nhiên không phải, ta Đường Phi làm việc chưa từng có hối hận qua. Nếu ta lưu lại, sẽ không hối hận.” Đường Phi xoay người ôm lấy ngườinháy mắt trở nên bất an: “Ta chỉ đang nghĩ, nguyên lai ta đối thế giới kia, cũng không phải quá chấp nhất. Tuy rằng sẽ hoài niệm, cũng không còn muốn trở về.” Bởi vì nơi này, có người mà thế giới kia không thể thay thế, một ngườiđộc nhất vô nhị.

“Ta sợ, ngươi sẽ cảm thấy ta không xứng với ngươi. Dù sao, ta hiện tại chỉ là kẻ mù......” Phượng Thần Anh thanh âm cô đơn nói.

“Ngươi đang loạn tưởng cái gì?” Đường Phi vuốt một chút lưng Phượng Thần Anh, ôm hắn nói: “Mù thì thế nào? Ngươi vẫn là Các chủ thiên hạ đệ nhất Phượng Tê Các, là người dù cho đã chết cũng khiến kẻ khác kiêng kị ba phần. Ngươi nói, thân phận như vậy còn không xứng với ta sao?”

“Xứng đôi, trong thiên hạ chỉ có ta mới xứng đôi với ngươi, cũng chỉ có ngươi mới xứng với ta.” Phượng Thần Anh thản nhiên cười nói, Đường Phi đang ôm hắn không có thấy cặp ánh mắt nguyên bản ảm đạm không ánh sáng kia, bỗng nhiên xẹt qua một tia ánh sáng nhạt.

“Ngươi nếu thích miên man suy nghĩ như vậy, không bằng chúng ta lại đến một lần?” Đường Phi bỗng nhiên gợi lên khóe miệng nói: “Lần này ta tuyệt đối muốn đem ngươi áp xuống !”

“Cáp!” Phượng Thần Anh một phen kéo bố khănvây quanh ở bên hônghai người, áp lên hung hăng hôn Đường Phi một ngụm, nói: “Đừng cho ta là kẻ mù có thể khi dễ, ai áp ai còn chưa nhất định đâu!”

“Phượng Thần Anh, dùng nội lực là phạm quy!”

“Phạm quy thì phạm quy, ta cho tới bây giờ cũng chưa nói qua chính mình là quân tử a !”

“A ~ ân! Ngươi, mẹ nó, điểm nhẹ!”

“Hảo hảo hảo, lần này ta sẽ ôn nhu.”

“......”

“Thoải mái không? Đủ ôn nhu chưa?”

“...... Ngươi, mẹ nó, dùng sức điểm cho ta a! Chưa ăn cơm à! Không được,để ta đến!”

“......”

“...... A ! ân ! Ngươi, ngươi cái a, hỗn đãn! a ~”

“Hư ~ không cần nói, chỉ cần kêu là có thể .”

Đêm, còn rất dài.

------------------

## 73. Chương 73: Mật Ngọt

Hoàng cung, Ương Hoa điện.

Bởi vì Tần Diệp Minh bệnh nặng, ngoài Ương Hoa điện cơ hồ là trọng binh canh gác, năm bước một người, mười bước một đội, canh phòng nghiêm ngặt chặt chẽ. Ương Hoa điện mỗi đêm đều có mười tên thái giám cung nữ cùng hai gã Thái y gác đêm, để ngừa Hoàng Thượng bỗng nhiên bệnh tình chuyển biến xấu. Trong điện đồng dạng có mười tên thái giám cùng cung nữ tùy thời hầu hạ. Nhưng duy độc trong phòng ngủ chỉ có hai nhân thủ, một là nội thị bên người Tần Diệp Minh, đồng thời cũng là thái giám tổng quản Ôn công công. Lúc trước hắn hầu hạ tiên đế , từ khi tiên đế băng hà, sau hắn trở thành nội thị thái giám củaTần Diệp Minh, đến bây giờ đã có hai mươi mấy năm. Một gã còn lại là tiểu thái giám bên người Ôn công công, Tiểu Lâm Tử, giờ phút này hắn đang ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Ôn công công nhìn hắn một cái, cũng không có đánh thức hắn, tự mình lấy một bồn nước ấm cấp Hoàng Thượng lau mặt.

Hắn đi theo hai triều hoàng đế đã có hơn phân nửa đời, nay Hoàng Thượng hôn mê bất tỉnh, nói trong lòng không nóng nảy, không đau lòng là giả . Bất quá hắn không thể lộ ra một chút bối rối, muốn bảo trụ mệnhHoàng Thượng, muốn bảo trụ mạng già của mình, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe Hiền vương phân phó cùng an bài. Hiện tại Ương Hoa điện đã không còn thuộc về Hoàng Thượng, nơi này trừ bỏ chính mình cùng Tiểu Lâm Tử, đều là ngườiHiền vương phái đến. Hắn là lão nhântrong cung, có cái gì mà không thấy qua, cái gì không trải qua? Chuyện giết cha, hành thích vua như vậy cũng không hiếm thấy? Hắn hiện tại có thể làm, chính là nghe lời một chút, không cần làm mấy thứ dư thừa, càng không cần nói những lời thừa thải. Chỉ cần đem sự tình đều nhịn xuống, đợiHiền vương đi lên ngôi vị hoàng đế, tuyên bố Hoàng Thượng trở thành thái hoàng, hắn lại có thể đi theo bên ngườiTần Diệp Minh, hầu hạ hắn sống nốt quãng đời còn lại. Chỉ là, hắn phải thực xin lỗi tiên đế, thực xin lỗi thái tử điện hạ rồi.

Nhớ tới đây, Ôn công công cảm thấy bi thương, một hàng lão lệ cứ như vậy hạ xuống. Nếu, nếu như là “y” có mặt, thì tốt rồi......

“Băng” một tiếng rất nhỏ trầm đục bừng tỉnh Ôn công công đangâm thầm thương tâm, nếu không ở bên trong thất, những người khác tuyệt đối nghe không được điểm động tĩnhấy. Ôn công côngnhanh chóng lau khô nước mắt xoay người nhìn, liền thấy Tiểu Lâm Tử nguyên bản đang ngủ gà ngủ gật đã hoàn toàn ngã xuống!

A ! Có thích khách ! Ôn công công kinh hoảng đứng lên che ở bên ngườiTần Diệp Minh, vừa muốn kêu to, một bóng người lắc mình tiến lên, xuất thủ như điện điểm á huyệthắn.

Ôn công công miệng mở lớn nhưng không thể động đậy, ánh mắt lại trừng lớn như miệng chuông đồng, trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hỉ.

“Ôn công công, biệt lai vô dạng.” Trước mắt nam tử mặc một thân hắc y, khoanh tay đứng nhìn Ôn công công thản nhiên cười.

Thanh âm ôn nhu, khuôn mặttuấn dật nho nhã, chỗ khóe mắt rất nhỏ lộ ra vết tích năm tháng phong sương để lại. Tuy rằng đi qua ba mươi năm, nhưng Ôn công côngkhông bao giờ quên hắn!

Điện hạ! Ôn công công nhìn ngườitrước mắt,lão lệ tung hoành, miệng mở ra khép lại như muốn nói nói, lại bởi vì bị điểm á huyệt nên cái gì cũng không nói được.

“Ôn công công không cần lên tiếng, ta hiện tại sẽ giải huyệt đạocủa ngươi.” Dứt lời, hắc y nam tử liền giải huyệt đạo choÔn công công.

Ôn công công một hơi thở ra, vỗ về ngực mạnh mẽ hô hấp mấy khẩu không khí, sau đó “Bùm” một tiếng thẳng tắp quỳ gối trước mặtngười nọ, nghẹn ngào thấp giọng kêu lên: “Thái tử điện hạ !”

Người nọ tao nhã cười, tiến lên nâng dậy Ôn công công, nói: “Ta đã sớm không phải cái gì thái tử nữa rồi. Hiện tại ta, chỉ là một người tên là Tần Diệp, bình dân dân chúng, bình thường đến không thể bình thường hơn.” Người này, chính là Tần Diệp! Thân phận chân chính là thân đại ca của Tần Diệp Minh, là thái tử gia năm đó của Hoàng Diệp! Năm xưa hắn muốn mỹ nhân không cần giang sơn, từ bỏ thái tử vị mang theo người yêu đi xa thiên nhai. Mà tiên đế trong cơn bi phẫn đem Tần Diệpgạch tên khỏi tông tịch, cũng nghiêm cấm bất luận kẻ nào đàm luận chuyện này, nếu có ai vi phạm, sẽ xem như nghịch tặc mà xử lý! Bất quá năm đó tiên đế trừ bỏ loại tên của Tần Diệpra khỏi tông tịch, cũng không có thuyết minh là nguyên nhângì, hơn nữa lệnh nghiêm cấm đã ban ra, căn bản không có người dám đề cập tới nó. Hai chữ “Tần Diệp”, đã trở thành cấm kỵ trongHoàng Diệp. Cho nên thậm chí ngay cả Tần Nghịcùng vài hoàng tử khác, cũng không biết chính mình thế nhưng còn có một thân bá phụ sống trên nhân thế, Tần Diệp Minh đối với chuyện này lại miệng kín như bưng. Bởi vì luận tư chất hay bối cảnh, năm đó nếu không phải Tần Diệp muốn mỹ nhân không thích giang sơn, như vậy hôm nay người ngồi trên long ỷ, sẽ không phảiTần Diệp Minh. Hoàng gia kiêng kị nhất, chính là chuyện năm đó.

“Không !” Ôn công công chịu đựng trong lòng bi thương, cố chấp nói: “Ngài chính là thái tử điện hạ! Ngài vĩnh viễn đều là thái tử điện hạ Hoàng Diệp trong ta!” Năm đó tiên đế tuy rằng loại bỏ tên cùng tông tịch của Tần Diệp, nhưng chưa hề hạ chỉ phế truất thái tử vị. Hơn nữa năm đó thời điểmTần Diệp rời đi Hoàng Diệp, tiên đế cho hắn vài thứ, vài thứ này đủ để cho Tần Diệp thay đổi triều đại! Nếu, nếu thái tử điện hạ đã trở về, như vậy hắn sẽ không cần sợ Hiền vương ! Mà Hoàng Thượng cũng có thể cứu !

Nhìn ra tâm tưÔn công công, Tần Diệp cười nhẹ, không tiếp tục thảo luận đề tài này. Hắn năm đó có thể bỏ mặc hết thảy rời đi, chính là đối cái gọi “Ngôi vị hoàng đế”,cái gọi “Thiên hạ giang sơn” không hề hứng thú, mấy thứ này ở trong mắt hắn xem ra, còn thua xa một tươi cười trân quý của Hoa nhi.

“Hoàng Thượng tình huống như thế nào?” Tần Diệp chuyển đề tài.

“Ai !” Ôn công công nhớ tới Hoàng Thượng, nước mắt liền muốn rơi xuống: “Hoàng Thượng đến bây giờ còn chưa có dấu hiệutỉnh lại, Thái y căn bản nhìn không ra Hoàng Thượng bị bệnh gì!”

“Ta đến xem.” Tần Diệp nói xong, lướt qua Ôn công công đi đến long sàn rộng thùng thình hoa lệ. Tần Diệp Minh sắc mặt tái nhợt, thần sắc cũng cực đạm, hô hấp tuy rằng vững vàng cũng rất mỏng manh. Xem mặt sắc không giống như là trúng độc, ngược lại càng giống đang ngủ. Tần Diệp mang theo nghi hoặc cấp Tần Diệp Minh bắt mạch, sau một lúc thì biến sắc, vòng qua đầu Tần Diệp Minhnhìn nhìn phía sau cổ hắn, quả nhiên! Tần DiệpgiúpTần Diệp Minhđắp hảo chăn, quay đầu nghiêm túc nhìn Ôn công công.

“Điện hạ, rốt cuộc làm sao vậy? Ngài trăm ngàn lần đừng dọa lão nô a !” Ôn công công run run thanh âm nói.

“Hoàng Thượng bình thường thích ăn cái gì?” Tần Diệp không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại.

“Ăn cái gì?” Ôn công công sửng sốt, vì cái gì hỏi vấn đề này? Nhưng nhìn đến Tần Diệp sắc mặt liền nghiêm túc hồi tưởng lại: “Hoàng Thượng thích thức ăn nhẹ, đồ ngự phòng đưa tới đều là chúng nô tài tự mình thử trước, xác nhận không ngại sau mới có thể cấp cho Hoàng Thượng. Này, cái này sẽ không phải là hạ độc đi? Nhưng Thái y như thế nào không kiểm tra được?”

“Trừ bỏ mấy thứ này? Tỷ như những cái không cần thử độc.” Tần Diệp lại hỏi, độc này không có khả năng hạ trong thức ăn bình thường, tuy rằng độc dượcmãn tính, nhưng Ôn công côngthử thức ăn đều vô sự, như vậy nhất định là ở trong thứ khác, một loại không cần thái giám thứ trước.

Không cần thử độc? Ôn công công nhíu mày: “Cái này, Hoàng Thượng bình thường về phương diện cơm nước, nô tài đều đã tự mình thử độc, những thứ không cần thử độc gì đó, giống như thật sự không có......”

“Không có?” Tần Diệp nghi hoặc, Tần Diệp Minh trúng độc là một loại độc vật thực hiếm có -- Trầm Mộng. Loại độc này ngoại hình như trân châu mượt mà, ánh sáng màu hồng nhuận, hương vị lại thanh điềm ngon miệng. Thứnày nếu ăn một lần thì thật ra không có gì, chẳng những vô sự còn có thể có trợ giúp giấc ngủ, nhưng nếu ăn nhiều hơn, đặc biệt dùng lâu dài sẽ tựu thành kịch độcgiết người. Người trúng độc hoàn toàn không có bất luận cảm giác, đại phu bình thường lại tra không ra nửa điểm dấu vết để lại. Lâu dài dùng “Trầm Mộng” cơ thểsẽ thường thường cảm thấy mệt mỏibuồn ngủ, đến sau đoạn hậu kỳ dần xuất hiện tình trạngđau đầu, cuối cùng liền như Tần Diệp Minh hiện tại vậy, ngủ say bất tỉnh, trong vòng một tháng nếu không có phương pháp, sẽ chết đi trong khi ngủ. Nhưng mà: “Trầm Mộng” loại này quả thực chỉ có Quỷ Tà mới có, hơn nữa sản lượng cũng rất thưa thớt, Quỷ Tà quốc bình thường chỉ dùng trong phương diệny dược, người biết độc tính của nó càng thiếu, vì cái gì xuất hiện ở Hoàng Diệp?

“A, lão nô nghĩ tới! Là Hiền vương tự mình sản xuất bách mật quả!” Trầm tư suy nghĩ Ôn công công rốt cục nhớ lại đây, vỗ chưởng nói: “Ba năm trước,Hiền vương hàng năm từ đất phong trở về đều mang một lọ bách mật quảtự mình sản xuất,đưa cho Hoàng Thượng, Hoàng Thượng rất thích. Vừa mới bắt đầu Hoàng Thượng dùng quả mật này, lão nô còn có thể thử độc, nhưng không quá vài ngày Hoàng Thượng liền nói Hiền vương là nhi tử hắn yêu nhất, tuyệt đối sẽ không hại hắn, từ nay về sau không cần để lão nô tiếp tục thử độc. Hoàng Thượng thực thích mật quả đó, cơ hồ mỗi ngày đều phải pha ra uống một ly. Nhưng mà, lão nô sau khi Hoàng Thượng hôn mê, đã kiểm tra qua hết thảy mọi thứ, bao gồm bách mật quả, đều không có dấu vết bị hạ độc a !”

Tần Diệp sau khi nghe xong, cảm thấy hiểu rõ, cũng không thể không bội phục tâm cơ chất nhi của hắn.“Trầm Mộng” bất quá chỉ là một loại thực vật, lại bị xen lẫn trong nhiều loại quả như vậy, có quỷ mới điều tra ra! Nếu không phải ngườitrúng độc “Trầm Mộng”, sau cổ sẽ xuất hiện một dấu tơ hồngrất nhỏ, hắn cũng tra không được. Nhưng mà Tần Nhanchỉ là một Vương gia, cũng căn bản không có đến Quỷ Tà, hắn như thế nào biết tới “Trầm Mộng”? Bản thân hắn, cũng là năm đó từ miệng của Hoa nhi mới biết được loại độc vật hiếm lạ này.

Như vậy cũng chỉ có một khả năng. Tần Diệp ánh mắt tối sầm lại, xem ra hảo nhi tử của hắn đã vì Tần Nhan làm không ít chuyện tình a!

“Ôn công công, năm ngày sau ta sẽ lại đến. Trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo chiếu cố Hoàng Thượng, trừ bỏ một ít nước canh, dược do Thái y khai tất cả đều vụng trộm đổ đi.” Tần Diệp thấp giọng nói.

Ôn công công sửng sốt, hiểu được sau thật mạnh gật đầu nói: “Dạ, lão nô tuân chỉ !”

Ngoài phòng ngủ bỗng nhiên truyền đến thanh âm, Ôn công công cả kinh, vừa muốn ra ngoài nhìn xem, đã thấy một thân hình tiến vào.

“Thiết, Thiết thống lĩnh?!” Ôn công công vẻ mặt kinh ngạc nhìn người tới

“Ôn công công.” Thiết Viêm thản nhiên đối Ôn công côngbình đạm gật đầu, nói: “Thỉnh Ôn công công không cần kêu tại hạ là thống lĩnh, ba mươi năm trước, tại hạ đã không còn là thống lĩnhcấm vệ quân. Hiện tại ta, bất quá là nô bộc củachủ nhânmà thôi.”

Ôn công công hai mắt rưng rưng gật gật đầu, năm đó thái tử điện hạ trốn đi, Thiết thống lĩnh cũng buông tha chức vụ thống lĩnh cấm vệ quân, mang theo vị hôn thê cùng điện hạ rời đi Hoàng Diệp. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn vẫn đều trung thành và tận tâm đi theo điện hạ, không rời không phản.

“Chủ nhân, không sai biệt lắm.” Thiết Viêm trầm giọng đối Tần Diệp nói, dược tính mê dược sắp đi qua, thái giám cung nữ trong điện sắp tỉnh. Hơn nữa ngoài điện thị vệ cũng đến lúc đổi người, phía sau đều đã có người tiến vào xem xét.

“Ân.” Tần Diệp gật gật, lại đối Ôn công công nói: “Ôn công công bảo trọng, năm ngày sau ta sẽ lại đến.”

“Dạ, cung tiễn điện hạ.” Ôn công công lòng tràn đầy không nỡ nhìn Tần Diệp, thẳng đến khi hai người đã ly khai, Ôn công công còn trố mắt nhìn theo phương hướng của bọn họ.

---------------

Đường Phi cắn một cọng cỏ non, thoải mái mà nằm ngửa ở trên cỏxanh đậm mềm mại, nhìn trời xanh mây trắng. Phía trước là một con sông nhỏ xanh biếc, xuân phong phất một cái, thích ý phi thường. Bởi vì quan hệ vớiPhượng Thần Anh, hắn rất ít xuất môn, cơ hồ ngày ngày đều đợi ở Phượng Tê Các. Hắn không phải không muốn ra ngoài, chỉ là lần trước mang theo Phượng Thần Anh ra ngoài một lần liền gặp được phiền toái, Phượng Thần Anh còn giết một người, sau hắn liền tình nguyện ngồi ở nhà đọcbộ tiểu thuyết mới nhất vừa đưa ra thị trường cho Phượng Thần Anh nghe. Buồn thì có buồn, nhưngtránh được rất nhiều phiền toái không phải sao?

Bất quá ngay tại thời điểm hắn nghĩ đến mình ở nhà đến sắp mốc meo, Phượng Thần Anh bỗng nhiên đối hắn nói, hôm nay ra ngoài đạp thanh đi! Không đợi hắn phản ứng, đã bị ngườikéolên xe ngựa, sau đó đi ra ngoại ô. Nói là ngoại ô, kỳ thật nơi này thực gần Thượng Tinh Lâu, chỉ cần vừa nhấc đầu, có thể nhìn thấy xuyên qua phiến tùng lâm rậm rạp,trên không xuất hiện một tầng tháp cao. Bất quá nơi này phong cảnh quả thật không tồi, non xanh nước biếc, phong cảnh di nhân, Đường Phi gần đây liền thích tới nơi này. Có thể nguyên nhânlà do ở gần Thượng Tinh Lâu đi, vùng này hoa cỏ cây cối cùng các loại động vật đều tựa hồ dẫn theo một chút linh khí, cùng trong thành không giống nhau. Đặc biệt tiểu động vật ở đây, căn bản không sợ người. Tựa như vừa rồi Đường Phi vừa mới vừa nằm xuống, còn có một con sóc nhỏ đang cầm một quả tùng sôi nổi từbên người hắnnhảy qua, tò mò nhìn hắn một cái, sau lại sôi nổi chạy đi. Thực khiến Đường Phi luôn luôn mỉm cười.

Về phần cái người đem hắn mang đến đây......

“Lão gia, ngài cẩn thận một chút, không bằng để cho Mặc Trúc đến đi ?” Mặc Trúc cuốn cao ống quần,xoắn lên tay áo, đứng ở bở sông nhỏ sốt ruột nhìn Phượng Thần Anh cũng đồng dạng kéo tay áo, cuồn cuộn ống quần.

“Đúng vậy lão gia, không bằng cho Ưu nhi cùng Mặc Trúc đến! Ngài cùng công tử trò chuyện, thưởng ngắm hoa, thật tốt a!” Ưu nhi cũng đứng trong dòng sông nhỏ, cùng Mặc Trúc khuyên nhủ.

“Các ngươi đều câm miệng!” Phượng Thần Anh cầm một ngư xoabằng mộc(một cây lao vuốt nhọn một đầu, đâm xuống nước để bắt cá), hướng về phía bọn họ kêu, trên mặt tinh xảo tuấn mỹ dính một chút bọt nước: “Đều cút ngay cho ta, cá đều bị các ngươi dọa chạy!”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc khóc không ra nước mắt liếc nhau, vẻ mặt cầu xin nói: “Dạ......” Trời biết vì cái gì Phượng Thần Anh mắt không thể thấy,lại huyết ý dâng trào muốn cấp Đường Phi bắtcá, còn nói cái gì cho dù nhìn không thấy, nhĩ lực hắn còn rất tốt, nghe thanh âm cũng có thể bắt được cá, sau đó cấp Đường Phi nướng ăn !

“Phi nhi, ngươi chờ một chút, ta rất nhanh có thể bắt xong!” Phượng Thần Anh giơ ngư xoalên cao hướng về phía Đường Phi ở trên bờ kêu.

Đường Phi ngoáy ngoáy lỗ tai, miễn cưỡng nói: “Được ~” Sau đó bắt chéo chânngậm cỏ tiếp tục nhìn trời.

Nửa giờ sau......

Sông nhỏ xanh biếc đã bị Phượng Thần Anh giảo cho đục ngầu không chịu nổi, hắn lại vẫn vô tri vô giác giơ mộc xoa tiếp tục đem bùn đấtdưới sông quấy động lên, còn khiến chính mình một thân ướt đẫm. Trong sông đừng nói là cá, cho dù là con tôm nhỏ cũng bị hắn dọa chạy!

“Ai !” Đường Phi tâm tình trầm trọng thở dài, quả nhiên gặm cỏ non kết cục giống hiện tại, chịu đựng ngây thơ cùng tính trẻ con củađối phương a...... Đường Phi bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn Phượng Thần Anh ở giữa sông thực cố gắng nhưng cũng thực ngốc kia, giơ mộc xoa ở trong sông vô mục đích đâm xuốngđâm lên, Ưu nhi cùng Mặc Trúc thực ăn ý trốn ra xa, nhưng vẫn là bị nước văng lên thấm ướt không ít.

Xưa có Na Tra nháo hải(điển tích Na Tra đại náo long cung), hiện tại có Phượng Hoàng giảo hà. Nhưng người trước đó là uy phong lẫm lẫm, truyền tụng đời đời, người nay lại...... Đường Phi vẫn quyết định đi ngăn cản một chút, bị ngườikhác biết kẻnhư động kinh đó là Các chủ Phượng Tê Các,mặt mũi cũng không còn biết giấu đi đâu!

Đem vạt áo thật dài nhét vào bên hông, cởi hài xong xăn lên ống quần, Đường Phi triệt khởi tay áo cũng bước xuống sông.

“Rầm” một tiếng, nguyên bản Phượng Thần Anh chỉ ướt có một nửa, hiện tại là ướt từ đầu đến chân .

Phượng Thần Anh tay dừng lại giữa không trung, nước sông thanh lương từ tóc dài trên trán xuôi dòng nhỏ xuống lại dòng sông.

Đường Phi ngâm mình xuống nước, khó có được nghịch ngợm hướng về phía Phượng Thần Anh cười nói: “Uy, nướng cá của ta đâu? Lâu như vậy ta chỉ nhìn thấymột con Phượng Hoàng ướt sũng.”

Phượng Thần Anh trố mắt nhanh chóng lấy lại tinh thần, gợi lên khóe miệng, rõ ràng lưu loát vứt bỏ ngư xoatrong tay. Phượng Thần Anh loan hạ thắt lưng hứng một dũng nước trong tay rồi hắt về phía Đường Phi, lớn tiếng cười nói: “Ở chỗ này đây!”

“Ân !” Đường Phi nhắm mắt lại, giơ tay lau nước trên mặt, người mù này thật đúng là nhĩ lực lợi hại a, có thể chính xác như vậy!

Sau đó, một hồi trận đấu hắt nước cứ như vậy bắt đầu. Nguyên bản Đường Phi muốn ngăn cản Phượng Thần Anh ngây thơ không cần tái làm chuyện mất mặt, nghĩa vô phản cố lại cùng đi theo hắn làm chuyện mất mặt ngây thơ.

Nhìn hai ngườitrong nước đánh nhau vui vẻ, Ưu nhi cùng Mặc Trúc bỗng nhiên nhớ lại thời điểmmùa đông năm trước bắt đầu, lão gia cùng công tử cũng ném một trận tuyết cầu.

Liếc nhau, Ưu nhi cùng Mặc Trúc biết hôm nay kế hoạch ăn cá nướng đã hoàn toàn thất bại, bất đắc dĩ thở dài, hai người ăn ý tiêu sái ra giữa sông, lên bờ tiến vào rừng kiếm mấy món ăn dân dã. May mắn thời điểm tới đây mang theo một ít rượu, bằng không hôm nay thật sự chỉ có thể ăn đồ dân dã.

Bên kia Ưu nhi Mặc Trúc vào rừng, bên này hai người ở trong nước đánh đến khí thế ngất trời.

Phượng Thần Anh “nhìn không thấy”, tự nhiên không có động tác “nhanh nhẹn” nhưĐường Phi, rất nhiều thời điểm hắn tránh không khỏi Đường Phi công kích, từ trong ra ngoài đều ướt đẫm. Đường Phi tự nhiên nắm bắt thời gian dùng sức khi dễ Phượng Thần Anh, mấy ngày qua bọn họ đều làm tổ ở trong Diên Phi viện, nhàn cư vi bất thiện đã bị hắn kéo lên giường hảo hảo làm một phen “vận động”, hiện tại là hảo thời cơ để trả thù!

Bỗng nhiên, một con cá không biết mắt mũi thế nào, nhàn nhã bơi vào chiến khu củahai người. Thời điểm bơi qua dưới chân Phượng Thần Anh, có thể là bị mắt cá chân trắng như tuyết kiahấp dẫn, cảm thấy có vẻ giống thứ gì đó ăn ngon, liền dùng miệng cắn cắn mấy cái. Phát hiện cư nhiên không có mùi vị gì cả, lại thực ghét bỏ dùng đuôi cá đảo qua, sau đó từ từ đào tẩu.

Chính là chạm qua một cái như vậy, Phượng Thần Anh bị con cá không có mắt này làm cho chân phải vừa ngứa vừa đau, lui chân ở trong nước gọi tới gọi lui: “Có cái gì cắn ta!” Đáng tiếc hắn đã quên chính mình đang ở trong nước, đá sỏi dưới chân đều bị nước ăn mòn trở nên bóng loáng vô cùng, một cái không cẩn thận liền --trợt.

“Di ?” Phượng Thần Anh mất đi cân bằng hiển nhiên còn chưa phản ứng lại, thế nhưng liền như vậy thẳng tắp ôm chân phải đổ về phía sau.

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi bản năng vươn tay giữ chặt hắn, đáng tiếc hắn cũng đã quên chính mình cũng ở trong nước, dưới chân đồng dạng giống nhau, hơn nữa Phượng Thần Anh so với hắn chỉ nặng chứ không nhẹ hơn......

“Bùm” một tiếng, hai người ngã vào trong sông.

Đường Phi đặt ở trên ngườiPhượng Thần Anh, thân thủ mạnh bạo lật hắn lại, ngoan thanh nói: “Đầu heo!”

Không để ý tới Đường Phi không một chút lưu tình kia, Phượng Thần Anh thuận tay ôm lấy thắt lưngĐường Phi, một tay ấn hạ đầu, tìm đúng vị trí hôn lên môi Đường Phi. Bất quá một chút liền tách ra, Phượng Thần Anh liếm liếm môi, nói giọng khàn khàn: “Ngươi có biết đang ngồi ở trên vị trí “điểm chết”của ta. Không cần khiêu khích như vậy, hiện tại đang ở trong sông, nếu cứ vậy mà làm ngươi sẽ cảm lạnh.”

Tuy rằng biết Phượng Thần Anh nhìn không thấy, Đường Phi vẫn là bị cặp ánh mắt kia gắt gao nhìn chăm chú làm đỏ mặt, ra vẻ tàn nhẫn nói: “Còn nói nữa tin hay không ta thật sự phế đi ngươi !” Ở trên mặt Phượng Thần Anh không nhẹ không nặng vỗ một chút, Đường Phi đứng lên, thuận tay đem Phượng Thần Anh còn đang bất động kéo lên theo. Cũng chú ý thấy được ở trong nước có một ngọc bài độ lớn nhỏ bằng một bàn tay.

Đường Phi xoay người nhặt lấy, hỏi: “Trong nước rớt cái ngọc bài, có phải của ngươi hay không?” Cái này đúng là làm bằng dương chi ngọc thượng thừa! Mặt phải lệnh bài là một conPhượng Hoàng giương cao hai cánh, một mặt khác có khắc hai chữ “Phượng Linh”. Không cần phải nói, Đường Phi thực xác định đây là gì đó của Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh từng cho hắn một quả lệnh bàivàng ròng, cùngcái này không sai biệt lắm, bất quá một cái là ngọc, một cái là hoàng kim, điêu khắc đồ án giống nhau, chỉ là chữ trên đó bất đồng mà thôi.

Trong mắt sắc bén chợt lóe qua, cúi đầu quan sát đến ngọc bài Đường Phi căn bản nhìn không thấy. Phượng Thần Anh cười cười nói: “Vừa rồi vẫn là của ta, hiện tại là của ngươi.” Phượng Thần Anh khiên trụ tay Đường Phi, nói: “Hảo hảo bảo quản, cái này cùng lệnh bài bình thường bất đồng. Có thứ này, ngươi tuyệt đối có thể ở toàn bộ Hoàng Diệp tung hoành.”

Đường Phi nhíu mày, không có nửa điểm khách khí nhận lấy. Tuy rằng không biết dùng làm cái gì, bất quá cảm giác rất lợi hại, nếu Phượng Thần Anh đều nói cho hắn, vẫn là chính mình thu hảo.

“Lên bờ, tái đứng ở trong nước, chúng ta thật sự sẽ cảm lạnh .” Cất tốt ngọc bài, Đường Phi lôi kéo Phượng Thần Anh lên bờ.

Lúc này Ưu nhi cùng Mặc Trúc bắt thỏ hoang trở về. Đường Phi nhìn thoáng qua, thầm nghĩ ăn những thứ kia có thể hay không tạo nghiệp chướng? Bất quá lời này hắn cũng không nói ra, bởi vì hắn đói bụng, vẫn là nhét đầy bụng có vẻ thực tế hơn.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc đốt hai đống lửa, một đống dùng nướng thỏ hoang, một đống cấp Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hong khô quần áo cùng cơ thể.

Sau khi ăn norượuthịt, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi song song ngồi ở trên một sườn dốc, hai người chỉ mặc nội y màu trắng, cả giầy cũng chưa mặc vào, chân trần mà ngồi.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc đã sớm nắm xe ngựa cùng hai con ngựa kia đi đến xa xa ăn cỏ, không ai sẽ đến quấy rầy bọn họ.

Thanh phong từ từ thổi qua, thoải mái di nhân. Nghe thảo hươngnhẹ nhàng khoan khoái, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh đều không nói chuyện, hưởng thụ giờ khắc yên tĩnhkhó có đượcnày.

Bỗng nhiên nhớ tới Phượng Thần Anh vừa rồi nói chân bị cái gì cắn, Đường Phi theo bản năng xem qua, sau đó ngây ngẩn cả người. Hắn chưa từng cẩn thận nhìn chânPhượng Thần Anh, thế nhưng thật ra Phượng Thần Anh ở trên giường thực thích cắn mắt cá chân hắn, nói mắt cá chân hắn thực tinh tế trắng nõn, cốt cách rõ ràng. Bởi vì Phượng Thần Anh bộ dáng cao lớn, cho nên bàn chân so với Đường Phi cũng lớn hơn một chút, cũng rất tinh tế. Đường Phi cảm thấy bốn chữ để hình dung nữ tử “oánh oánh chân ngọc” này, cũng thực thích hợp với Phượng Thần Anh.

Trong lòng có chút rung độngkỳ dị, Đường Phi hoạt động chân phải tới gần chân trái Phượng Thần Anh, dùng mấy ngón chân nhỏ nhẹ nhàng đụng chạm ngón chân của Phượng Thần Anh một chút, sau đó tách ra. Chân Phượng Thần Anh ấm áp, không có lạnh nhưhắn.

Phượng Thần Anh chấn động, ngón chân giật giật. Đường Phi hơi hơi gợi lên khóe miệng, lại nghiêng góc độ đụng chạm hắn một chút sau đó lập tức rời đi. Phượng Thần Anh ngón chân lại giật giật, đồng thời cũng gợi lên khóe miệng.

Thời điểm khi Đường Phi lại dùng mấy ngón chân đụng chạm Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh bỗng nhiên ôm lấy chân Đường Phi, gắt gao ôm lấy, không cho hắn rời đi.

Trên mặt tươi cười dần dần mở rộng, Đường Phi tay ở phía sau chuyển qua trên mu bàn tay Phượng Thần Anh, gắt gao nắm chặt.

Nhìn trời xanh, hai người tươi cười thực sáng lạn, trong lòng, đồng dạng ngọt ngào quanh quẩn.

## 74. Chương 74: Mật Tín

Hiền vương phủ.

Trong thư phòng chỉ điểm một ngọn đèn, chúc quang hôn ám miễn cưỡng chiếu sáng án thư. Tần Nhan sắc mặt vi huân, thưởng thức chén rượu trong tay, trên án đặt hai bầu rượu, trong đó một cái đã cạn sạch, một cái khác cũng chỉ còn không đến nửa bình.

Nam Vũ hầu ở một bên, muốn khuyên giải an ủi Tần Nhan uống ít lại, nhưng nhìn đến hắn sắc mặt âm trầm,sau cũng không dám mở miệng. Nếu lúc này nói chuyện, sẽ chỉ làm Tần Nhan cơn tức lớn hơn nữa.

Tần Nhan nâng chén uống một hơi cạn sạch, ngơ ngác nhìn chén rượu một hồi, bỗng nhiên lên tiếng: “Ngươi nói, bổn vương hiện tại có phải hay không muốn gió được gió, muốn mưa được mưa ?”

Bởi vì uống quá nhiều, Tần Nhan thanh âm có chút ám ách, ngữ khí cũng không thể rõ ràng, vô đoan làm cho Nam Vũ cảm thấy có chút âm trầm.

Nam Vũ không biết Tần Nhan vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy, cẩn thận nghĩ nghĩ, thận trọng nói: “Vương gia ngài hiện tại đương nhiên là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nay có ai tôn quý so được với ngài? Hoàng Thượng trước khi hôn mê đã đem sự vụ trong triều giao cho ngài xử lý, tuy nói còn chưa lập chiếu thư cũng chưa phế thái tử, nhưng đây không phải sáng tỏ Hoàng Thượng là có ý muốn đem triều chính giao cho ngài sao? Hơn nữa, trong triều đại bộ phận thần tử đã tỏ vẻ nguyện ý trung thành với ngài, giả sử nói lời bất hảo, Hoàng Thượng lỡ như vạn nhất -- Vương gia, ngài thế nhưng chính là người thích hợp nhất cho thái tử vị a!” Hắn lời này cũng không phải vuốt mông ngựa mà thôi, trên thực tế, Tần Nhan đã nhiều ngày ở trong triều nghiễm nhiên có khí thế dưới một người mà trên vạn người, hơn nữa Tần Nghị bên kia vẫn không hề động tĩnh, cũng không có vào triều, lại thêmPhúc vương minh xác thái độ hỗ trợ Tần Nhan, Tần Nhan thế lực gần như khống chế toàn bộ triều đình! Tuy rằng ngườichưa tỏ thái độ còn có hơn một nửa, nhưng tuyệt không có bất luận một người nào dám công khai phản đối hắn!

“Hừ.” Tần Nhan cười lạnh một tiếng, Nam Vũ cảm giác được tiếng cười có chút ý tứ hàm xúc tự giễu ở bên trong.“Thật là như vậy sao? Kia, vì cái gì ngườita muốn lại không chiếm được? Thậm chí ngay cả việc ta muốn giết một người, cũng khó mà thực hiện?” Nói tới đây, Tần Nhan trong mắt bỗng nhiên hiện lên âm ngoan.

Nam Vũ cả kinh, hắn hiểu được Tần Nhan chỉ cái gì. Lại nhiều lần phái người đi ám sát Phương Lâm, nhưng không một lần thành công, ngược lại còn kéo theo nhiều người đi vào, mà Phượng Thần Anh cũng cách Tần Nhan càng ngày càng xa.

Trán mồ hôi lạnh ứa ra, vẫn kiên trì nói: “Vương gia, ‘Phương Lâm’ kia bất quá là dựa vào vài phần vận khí, may mắn mà thôi. Còn có Các chủ, hắn bất quá nhất thời tham mới mẻ, chờ hắn chán ngấy, tự nhiên lại đối tốt với Vương gia. Chuyện như vậy từ trước không phải từng có vài lần sao? Cho nên Vương gia ngài không cần lo lắng, mọi chuyện rồi sẽ trở lại như cũ.”

“Hừ.” Tần Nhan lại là một tiếng cười lạnh, may mắn? Tham mới mẻ? Phương Lâmkia bất quá là hảo mệnh, mỗi lần gặp chuyện không may đều có Phượng Thần Anh cứu hắn. Về phần Phượng Thần Anh, nếu chỉ tham mới mẻ sẽ dùng một năm thời gian sao? Lúc trước hắn tham mê, mỗi lần coi trọng người, nhiều nhất chỉ nửa tháng liền chán, nhưng lần này, hắn hoàn toàn nhìn không ra Phượng Thần Anh có ý niệm chán ngấy trong đầu! Chỉ có khiPhương Lâmchết, Phượng Thần Anh mới có thể lại nhìn đến hắn, mới có thể trở lại bên người hắn! Phải, chỉ có khi Phương Lâmchết!

“Biểu đệ, bổn vương mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, trước khi bổn vương đăng cơ, nhất định phải trừ bỏ ‘Phương Lâm’! Bổn vương không muốn sau khi đăng cơ còn để tiện nhân này tựu thành rủi ro của bổn vương!” Tần Nhan nâng cốc uống một ngụm, ngoan thanh nói.

“Dạ.” Nam Vũ rùng mình, nhanh chóng nói: “Bất quá......” Nam Vũ có chút do dự, nhìn đến Tần Nhan lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, vội vàng nói: “Vương gia, từ sau khi Các chủ hai mắt mù, ‘Phương Lâm’ đó cơ hồ không ra khỏiPhượng Tê Các nửa bước, cho dù đi ra ngoài, bên người nếu không phải đi theo vài vị cao thủ, thì chính là Các chủ tự mình làm bạn ở bên cạnh hắn. Nếu muốn xuống tay, có điểm khó khăn......” Lần trước ngộ thương Phượng Thần Anh, Tần Nhan thiếu chút nữa đem thân ca ca Phúc vươngcủa mình giết chết, về sau Nam Vũ liền không dám nhắc lại chuyện ám sát, Tần Nhan cũng không nói tới. Nếu lần này kế hoạch không đủ chu đáo lại làm bị thương Phượng Thần Anh, Nam Vũ dám khẳng định Tần Nhan sẽ giết hắn! Nghĩ đến đây, Nam Vũ có chút oán hận Phượng Thần Anh. Oán hận hắn vì cái gì muốn giấu cũng không đem ngườigiấu hảo một chút, lại nói mấy lời sứt sẹo dối lừa Tần Nhan, cái gì mà đem ngườiđưa đến mã phòng làm mã phu, diễn trò cũng không biết làm giống một chút, quang minh chính đại như vậy mang theo người lắc lư tán tỉnh, giống như sợ người khác không nhớ thương mạng nhỏ của Phương Lâm kia!

Tần Nhan nghe không thấy Nam Vũ trong lòng tính toán, chỉ là câu nói “Các chủ hai mắt mù” làm cho hắn mặt nhăn mày nhíu. Phượng Thần Anh ánh mắt đã sớm tốt, hắn biết, nhưng vì cái gì hắn vẫn còn đối bên ngoài tuyên bố chính mình nhìn không thấy? Hắn suy nghĩ cái gì, Tần Nhan một chút đều đoán không ra, hắn tin tưởng Phượng Thần Anh tuyệt đối sẽ không phản bội hắn, nhưng hắn lại không rõ hắn làm như thế có ý đồ gì! Chẳng lẽ là muốnTần Nghị đối hắn giảm bớtcảnh giác? Tần Nhan nghĩ, mở miệng nói: “Bổn vương sẽ tạo cho ngươi cơ hội, tiếp qua không lâu cuộc chiến giành ngôi vị nhất định sẽ bùng nổ, Tần Nghị sẽ không trơ mắt nhìn bổn vương thuận lợi đi lên đế vị. Cho nên, bổn vương sẽ có rất nhiều cớ cho Thần Anh rời đi ‘Phương Lâm’. Hiện tại chuẩn bịvề đất phong thị sát, bổn vương tính mang theo Thần Anh, đây là cơ hội tốt của ngươi.”

Nam Vũ ánh mắt chuyển hai chuyển, thầm nghĩ nguyên lai Tần Nhan sớm đã tính tốt, liền trầm giọng nói: “Vương gia yên tâm, đệ đệ ta nhất định sẽ đem chuyện lần này làm thỏa đáng.”

Trên nóc nhà, hai hắc y nhân ghé vào trên mái ngói, nghe xong Tần Nhan cùngNam Vũ đối thoại rồi liếc nhau, sau đó nhỏ giọng rời đi, không có kinh động tới bất luận kẻ nào.

Có thể ở trong Hiền vương phủ trọng binh canh gác, cơ quan trùng trùng màđến đi tự nhiên, đương nhiên chính là Tần DiệpcùngThiết Viêm đã từng ra vào hoàng cung như chỗ không người. Bọn họ bất quá chỉ nghĩ tới nơi này thám thính một chút về tin tức loại độc “Trầm Mộng” trên người Tần Diệp Minh, nhưng ai biết giải dược “Trầm Mộng” không tìm được, lại nghe thấy một tin tức khác không lường trước.

Mặc một thân y phục dạ hành, ở trên các nóc nhà Miên Cẩm thành bay vút,Tần Diệp buồn rầu nhíu mày, hắn có nên hay không đem tin tức này tiết lộ cho xú tiểu tử kia biết? Người Tần Nhan muốn giết là con dâu hắn a...... Vẫn là nhắc nhở một chút hỗn tiểu tử kia đi, bất quá hắn cùngThiết Viêm cũng không thể lộ diện, tiểu tử đó rấttinh, bọn họ đi mật báo khó bảo toàn sẽ không bị hắn nhận thấy được cái gì. Kia, cho ai đi thì tốt? Tần Diệp hao tổn tinh thần.

--------------------

Sắp vào hạ, thời tiết dần dần nóng lên. Đường Phi mặc áo đơn ngồi ở trong viện trên ghế đọc sách, ách, phải nói là học bài.

Phượng Thần Anh từ sau lưng gắt gao ôm thắt lưngĐường Phi, đem cằm gác ở trên vaihắn, ngửihương vị của Đường Phi.

“Thư sinh biết được chính mình bị bệnh bất trị, sau vì không liên lụy vị hôn thê, liền làm bộ ở trên đường đi thi gặp phải sơn tặc trụy nhai mà chết không toàn thây. Vị hôn thê của thư sinh......” Đường Phi nói tới đây dừng một chút, banh banh thân mìnhcó chút cứng ngắc đang hoàn toàn hãm ở trong lòng Phượng Thần Anh, suy nghĩ một chút vẫn là nói: “Ngươi không nóng sao?”

“Ân?” Phượng Thần Anh nghe chưa hết chuyện, bất mãn cau mày, tùy ý nói: “Không nóng không nóng, ngươi nói mau a, nói mau.”

“Nhưng mà ta nóng.” Đường Phi giận tái mặt, một tát chụp khai tay người nọ đang ôm chặt bên hông hắn, ngồi dậy nói: “Ta chẳng những nóng, còn khát, càng mệt!”

Phượng Thần Anh trong lòng trống không, lảo đảo một chútvề phía trước. Đường Phi không nhìn tới, cầm lấy chén trà trênbàn gỗ một bên uống một ngụm. Bị Phượng Thần Anh ôm cả buổi, cả lưng đều đổ mồ hôi!

“Làm sao vậy? Vừa rồi còn hoàn hảo.” Phượng Thần Anh đáng thương hề hề ngồi xuống, thân thủ định bắt tay Đường Phi, đáng tiếc hắn “nhìn không thấy”, ở khoảng cách cách Đường Phi mấy thước,quơ quơ một trận cũng chưa bắt được.

Đường Phi tối không thể xem bộ dáng đáng thương của hắn, hô hấp ảo não, vẻ mặt thất bại đem chén trà tiến đến bên miệng hắn uy một miệng, nói: “Không cần tái ôm ta, nóng chết.”

Phượng Thần Anh thiếu chút nữa bị Đường Phi kia không quá ôn nhu làm rầu rĩ, nghe được hắn nói như vậy, sau vẻ mặt cao hứng hướng bên cạnh xê dịch, nói: “Được được được, ngươi mau ngồi xuống, đem còn lại kể cho ta, thư sinh kia sau làm sao vậy!”

Vẻ mặt tính trẻ con chờ mong làm cho Đường Phi buồn cười, nghẹn cười ngồi vào bên cạnhhắn, cầm lấy sách lại bắt đầu đọc: “Thư sinh chạy đến một cái thâm sơn cùng cốc núp vào, một bên chờ chết một bên tưởng niệm người yêuphương xa. Vị hôn thê của hắn biết được tin tức, ở trong đêm đó liền thắt cổ, hoàn hảo bị ngườitrong nhà đúng lúc phát hiện cứu trở về. Một tháng sau người nhà vị hôn thê đem nàng hứa hôn cho một hộ nhân gia khác, nhưng ngay tại ba ngày trước khi xuất giá, tân nương tử chạy trốn, lưu lại một phong thư nói là muốn đi tìm hài cốt trượng phu nàng......”

Phượng Thần Anh vẻ mặt suy nghĩ sâu xa chờ đợi Đường Phi nói tiếp, nhưng đợi thật lâu đều không nghe thấy Đường Phi lên tiếng nữa, ngược lại nghe được hắn “hấp lưu hấp lưu”, thanh âmuống trà.

“Sau lại thế nào?” Phượng Thần Anh nhịn không được thúc giục nói.

“Muốn biết hậu sự như thế nào, thỉnh đợi xem ‘Ngàn dặm tìm phu kí’ xuất bản tháng sau, mong được ủng hộ.” Đường Phi đọc xong dòng cuối cùng, sau đó nhìn Phượng Thần Anh.

“......”

“Ta nói, ngươi như thế nào đối mấy loại lạn tục tiểu thuyết như vậy cảm thấy hứng thú?” Đường Phi khó hiểu xem Phượng Thần Anhvẻ mặt buồn bực, Phượng Thần Anh người này thấy thế nào đều như là cái loại thích ti trúc đàn xướng, ca cơ rượu ngon hầu hạ, thưởng thức vũ đạo nổi bật linh động đi? Như thế nào lại, lại thích mấy cái này chứ? Chẳng lẽ từ cổ đại đã bắt đầu lưu hành tiểu thuyết – tình cảm?

“Viết tốt lắm a, nhân vật ở bên trong tình cảm thực có thể đả động lòng người!” Phượng Thần Anh vẻ mặt tươi đẹp ưu thương khiến Đường Phi khắp cả người phát lạnh: “Ngươi không biết, nam nữ nhân vật chính kia, tình yêu rối rắm hỗn loạn thật sự là làm cho người ta lệ nóng lưng tròng. Ta còn kỳ quái ngươi vì cái gì có thể đem tiểu thuyết khiến người khác rơi nước mắt mà đọc theo một cách không hề tình cảmnhư vậy chứ!”

Ta xem ngươi mới là tinh thần rối loạn! Đường Phi chịu đựng xúc độngrít gào, quay đầu trừu khóe miệng nói: “Là nước mắt ngươi quá rẻ mạt. Còn có, ta không biết tình yêu như vậy có cái gì đả động lòng người. Nếu thư sinh kia thật sự thương vị hôn thê hắn,nên đem mọi chuyện đều cùng nàng nói rõ ràng, mà không phải lừa gạt nàng, nếu yêu nhau như vậy, tình yêu chính là chuyện của hai người. Thư sinh kia cứ như vậy giả chết lừa nàng rốt cuộc tính toán cái gì? Hắn nghĩ mình như vậy,sẽ khiến nữ chủ kia có thể thật sự buông thatình yêu đối với hắn, đi thành thân một lần nữa tìm hạnh phúc thuộc về mình? Căn bản chính là vô nghĩa! Cả thẳng thắn thành khẩn tín nhiệm tối thiểu đều không có, còn nói cái rắmgì yêu!” Nói xong lời cuối cùng Đường Phi đều có chút kích động, có lẽ nguyên nhândo cha mẹhắn, thế nên hắn chán ghét nhất chính là tồn tại lừa gạt tình yêu, trong cảm nhận của hắn xem ra, vô luận có nổi khổ gì, lừa gạt đối phương chính là sai! Mười phần sai!

Phượng Thần Anh hô hấp cứng lại, hắn thật không ngờ Đường Phi sẽ nói ra những lời này. Qua đã lâu, Phượng Thần Anh mới sáp thanh hỏi: “Ngươi, ngươi chán ghét người khác lừa ngươi?”

Đường Phi sửng sốt, mới phát hiện chính mình quá mức kích động, trầm giọng nói: “Có lẽ đi.”

Phượng Thần Anh tâm co rút, thời điểm vừa muốn hỏi “Nếu ta lừa ngươi, ngươi sẽ tha thứ cho ta sao”, Thiết Hoán liền vội vàng đi vào, đối Đường Phi gật gật đầu, sau đó đối Phượng Thần Anh thi lễ, nói: “Lão gia, thuộc hạ có việc bẩm báo.” Sau đó liền cúi đầu đứng ở một bên, không hề lên tiếng.

Đường Phi trong lòng biết Thiết Hoán cố ý lảng tránh hắn, liền đối với Phượng Thần Anh nói: “Ta ra bên ngoài một chút.” Nói xong xoay người bước đi.

“Đường Phi !” Phượng Thần Anh trong lòng căng thẳng kêu một tiếng, Đường Phi dừng cước bộ trở lại nhìn hắn.

Phượng Thần Anh hai mắt không tiêu cự không nhúc nhích nhìn Đường Phi, nhẹ nhàng nói câu: “Sớm một chút trở về.”

Đường Phi sửng sốt, gật gật đầu, nhớ tới Phượng Thần Anh nhìn không thấy, còn nói thêm: “Ân, ta chỉ là ở trong Các dạo một chút, ngươi lo công việc đi.” Nói xong, liền xoay người rời khỏi.

Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi rời đi, quay đầu nhìn về phía Thiết Hoán, nguyên bản hai mắt không hề có tiêu cự,chậm rãi ngưng tụ ra một tia ánh sáng lạnh, thanh âm lạnh lùng nói: “Lần sau nhìn thấy Đường Phi ở bên ngườibổn tọa, vô luận có bao nhiêu chuyện trọng yếu cũng không được phép lại đây quấy rầy chúng ta.”

Thiết Hoán rùng mình, trầm giọng nói: “Là Hiền vương phái ngườimang lời nhắn lại đây.”

Phượng Thần Anh nhíu nhíu mày, nói: “Hắn còn chưa hồi đất phong?”

“Hiền vương đã đối ngoại phát ra tin tức, nói năm ngày sau sẽ về đất phong. Lão gia ngài mấy ngày nay cũng chưa ra khỏicửa, cho nên không biết.” Thiết Hoán vẻ mặt lạnh nhạt, thanh âm cứng nhắc.

“Là như thế sao.” Phượng Thần Anh thản nhiên gật gật đầu, nói: “Kia, vì cái gì phái người đưa lời nhắn lại đây? Không phải đã thương thảo tốt, chỉ dùng ám vệ liên lạc sao? Hắn nhắn cái gì?”

“Hiền vương nói, đêm mai giờ Tuất, ở Lãm Nguyệt Lâu chờ.”

Lãm Nguyệt Lâu? Phượng Thần Anh nghi hoặc, Tần Nhan cho tới bây giờ cũng không tới loại địa phương phong hoa tuyết nguyệt này, lúc trước ước hẹn gặp mặt đều là ở Phương Hoa Lâu, như thế nào lúc này...... Tinh tế nghĩ nghĩ, Phượng Thần Anh hiểu được, hắn thích địa phươngnhư vậy, đối bên ngoài Các chủ Phượng Tê Cácđến loại địa phương này một chút cũng sẽ không kỳ quái, cũng sẽ không dẫn người chú ý. Hơn nữa, năm đó Nam Vũ chính là ở nơi đó bị Thiết Hoán mua trở về, nghĩ đến Lãm Nguyệt Lâuhẳn là ám cọc lớn nhất mà Tần Nhan xếp vào Miên Cẩm đi, cho nên Tần Nhan đi vào trong đó muốn không bị phát hiện cũng không khố. Nơi phong hoa tuyết nguyệt, hướng đến đều là nhiều người nhất, tin tức tối linh thông.

“Nói cho Tần Nhan, bổn tọa hội đúng giờ phó ước.” Phượng Thần Anh nói, sau đó nhìn thoáng qua mấy án tiểu thuyết bị Đường Phi để lại, lại nói: “Đi đem Đường Phi kêu trở về, nói ta ở nơi này chờ hắn.”

Thiết Hoán ngẩn ra, sau đó gật gật đầu nói: “Dạ, thuộc hạ cáo lui.”

Đợi Thiết Hoán đi rồi, Phượng Thần Anh lại lâm vào suy nghĩ sâu xa.

“Chủ nhân !” Một đạo bóng đen chợt lóe, một hắc y nhân liền cung kính quỳ gối trước mặt Phượng Thần Anh.

“Ngươi?” Phượng Thần Anh nhíu mày, trên mặt dẫn theo chút chán ghét: “Ngươi như thế nào đã trở lại? Phía sau liền an phận chút, không cần dẫn tới người khác hoài nghi.”

Vô Tướng chấn động, hắn biết Phượng Thần Anh chỉ điều gì, cũng không dám phản bác, cúi đầu không nói.

“Nói, trở về nhất định có đại sự.” Phượng Thần Anh cầm lấy chén trà vừa rồi Đường Phi đã uống qua nhấp một ngụm.

“Chủ nhân, Hiền vương sẽ đối Đường...... công tử bất lợi!” Vô Tướng buồn thanh nói.

“Cái gì?” Phượng Thần Anh mạnh mẽ ngồi xuống, đem cái chén đặt lại trên án thư, trầm giọng nói: “Ngươi như thế nào biết!”

“Đêm qua có người cấp thuộc hạ tặng một lệnh tiễn, mũi tên quấn lấy một mảnh vải.” Vô Tướng nói xong, không đợi Phượng Thần Anh mở miệng liền đem mảnh vải đêm qua thu được đưa cho Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh lấy qua mảnh vải mở ra đọc, nhất thời cả kinh, đây là viết cho hắn!

“Tần Nhan dùng kế điệu hổ ly sơn, đối Đường Phi bất lợi, cẩn thận.”

Một câu này chỉ dùng chu sa màu đỏ viết, nhìn qua tựa như huyết thư. Miếng vải cũng thực bình thường, là á ma bố, mà chữ trên đó lại viết thực xấu, tựa như hài đồng ba tuổi vừa học viết tự, bút họa cong vẹo không thể dính thành một khối.

“Là ai đưa tới ngươi biết không?” Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm nhìn Vô Tướng, người kia nếu có thể tìm được Vô Tướng, lợi dụng hắn truyền tin cảnh cáo, nói đúng hơn, là người kia biết thân phận Vô Tướng! Thần bí nhân đó đến tột cùng là ai? Hắn đến tột cùng biết bao nhiêu? Là địch hay là bạn?

“Thuộc hạ không biết, thuộc hạ canh bốn thu được lệnh tiễn. Đuổi theo ra thì không nhìn tới bất luận thân ảnhkẻ nào, người kia võ công nhất định cực cao, có thể ở địa phương đó, đến đi tự nhiên không kinh động bất luận kẻ nào, võ công cũng có khả năng, trên cả ngài.” Vô Tướng đôi mắt duy nhất trên mặt kia tràn ngập nghi hoặc cùng lo âu, chuyện này, thật sự là rất rất không ổn!

Phượng Thần Anh mạnh mẽ cầm mảnh vảikia, trong mắt tràn đầy lãnh liệt, nói: “Chuyện này ngươi không cần để ý, làm tốt chuyện thuộc bổn phận của ngươi là được.”

“Nhưng công tử hắn......” Vô Tướng còn chưa nói xong, viện ngoại liền truyền đến một trận tiếng bước chânquen thuộc, là Đường Phi đã trở lại !

“Hắn không cần ngươi quan tâm, cút!” Phượng Thần Anh miệng không nhúc nhích, dùng truyền âm nhập mật nói cho Vô Tướng nghe.

Vô Tướng bị Phượng Thần Anh trong mắt ngoan lệ dọa, không cam lòng dập đầu, sau đó lắc mình biến mất vô tung vô ảnh.

“Nhanh như vậy liền cùngThiết tổng quản nói xong?” Đường Phi mặt mang tiếu ý đi đến.

“Ân, không có gì hay, luôn lấy chút chuyện rườm rà nhàm chán phiền ta.” Phượng Thần Anh tự nhiên vươn tay, Đường Phi thực tự nhiên cầm.

“Phi nhi, đêm nay làm trứng luộc lòng đào cho ta đi, ta thật lâu chưa ăn ......” Phượng Thần Anh lấy lòng tựa vào trên vai Đường Phi nói.

“...... Được rồi, xem ở ngươi gần đây nghe lời như vậy, luộc cho ngươi hai cái.”

“Yêu ngươi chết mất, Đường Phi!” Phượng Thần Anh cao hứng ở trên mặt Đường Phi ấn một cái hôn.

Đường Phi một cái tát đem Phượng Thần Anh không đứng đắn đẩy ra, nói: “Thành thành thật thật ở đây chờ, không cần chạy loạn lộng bản thân bị thương, ta hiện tại đi làm.” Nói xong Đường Phi đi hướng phòng bếp phía sau Diên Phi viện.

Đợi Đường Phi đi rồi, Phượng Thần Anh tươi cười trên mặt mới dần dần biến mất không thấy, thay thế là vẻ mặt hàn sương. Mặc kệ người kia là địch hay là bạn, hắn đều phải đem người tìm ra! Người đó sao biết được tin tứcHiền vương phủ, biết thân phậnVô Tướng, thuyết minh người này cực kỳ nguy hiểm. Không diệt trừ hắn, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng! Về phần Tần Nhan, Phượng Thần Anh lạnh lùng cười, nếu hắn dám khiêu chiến điểm mấu chốt của chính mình, bản thân sẽ làm hắn nếm thử một lần tư vị mất đi hết thảy!

--------------

## 75. Chương 75: Đập Vỡ

Đường Phi đối mặt tấm gương đồng lớn sửa sang lại đai lưng, cũng không quay đầu hỏi Phượng Thần Anh giống như không xương cốt bất độngghé vào trên nhuyễn tháp: “Đêm nay ngươi thật sự không theo ta đi Phương Hoa Lâu? Không cần đến lúc đó còn nói ta ghét bỏ ngươi, đem ngươi để tại trong nhà.” Hôm nay Yến Tự tặng cho hắn cái thiệp mời, nói là chuẩn bị tiệc, tối thỉnh hắn đến Phương Hoa Lâu tụ tập, còn thực uyển chuyển tỏ vẻ tốt nhất không cần mang theo người nào đó, bất quá cho dù thật muốn mang theo hắn đến chực ăn chực uống cũng không để ý.

“Không đi, ánh mắt ta không tiện, đi ra ngoài còn phải khiếnngươi băn khoăn. Lần trước chuyện như vậy ta cũng không muốn lại nhìn đến lần thứ hai.” Phượng Thần Anh nằm nghiêng ở nhuyễn tháp, ngoạn ngọc tuệ bên hông miễn cưỡng nói: “Hơn nữa bởi vì phu nhân ngươi tối hôm qua quá nóng tình, thiếu chút nữa đem vi phu ép khô, ta hiện tại được rảnh rỗi, muốn thừa dịp ở phía sau tẩm bổ.” Nói xong, còn thực hợp với tình hình đánh một cái ngáp lớn.

Đường Phi đầu quyền nắm thật chặt, thật sự là hỗn đãnđã được tiện nghi còn khoe mã! Tối hôm qua rõ ràng y đè nặng mình không thể trở mình, hiện tại trách ngược lại hắn!

“Ngươi ở trong nhà ngốc đi, không đến giờ hợi đại khái ta cũng chưa về. Có chuyện gì kêu Mặc Trúc hoặc là Thiết tổng quản, đừng cậy mình mạnh đi làm, bị thương ta cũng mặc kệ ngươi.” Đường Phi đi đến trước mặtPhượng Thần Anh, một phen đem nửa thân người Phượng Thần Anh sắp rơi xuống đẩy trở về.“Còn nói chính mình đối hoàn cảnh xung quanh thực mẫn cảm? Đều sắp sửa ngã xuống!” Đường Phi có chút lo lắng nhìn Phượng Thần Anh, cặp mắt phượngkia nguyên bản nên tràn đầy lưu quang nay lạikhông có ánh sáng, không có tiêu cự, không nhúc nhích. Hiếm thấy trong lòng cócảm giác mỏi nhừ, Đường Phi bỗng nhiên phóng nhuyễn thanh âm, nói: “Không bằng, ta không đi được không?”

Phượng Thần Anh ngẩn ra, khóe miệng hơi hơi gợi lên, thuận thế nắm Đường Phi mang vào trong lòng mình, nói giọng khàn khàn: “Nguyên lai ngươi luyến tiếc vi phunhư vậy, nếu vậy không bằng đừng đi, chúng ta liền -- a! Ngươi như thế nào nhéongười a!” Phượng Thần Anh buông ra Đường Phi, vẻ mặt đau khổ vuốt thắt lưng bị nhéo đau.

Đường Phi dường như không có việc gì đứng lên chỉnh lại xiêm y bịngười nào đó lộng loạn, cũng không quay đầu, vừa đi vừa nói chuyện: “Nếu quá muộn, ta đêm nay sẽ không trở về ngủ, ngươi ôm chăn một mình đi!”

“Tiểu Phi Phi, ngươi không cần vứt bỏ ta ~~” Phượng Thần Anh ở phía sau kêu rên, Đường Phi làm bộ như không có nghe đến.

Ưu nhi vẻ mặt nghẹn cười đi theo phía sauĐường Phi, một bên Mặc Trúc bước nhanh tới lặng lẽ cho hắn cái ánh mắt. Ưu nhi sửng sốt, đối hắn gật gật đầu, hắn sẽ hảo hảo bảo hộ công tử.

Đợi Đường Phi đi rồi, Phượng Thần Anh ở nhuyễn tháp nhìn hoa hải đường ngoài cửa tây đến xuất thần. Qua thật lâu, sắc trời dần dần đen, mới lên tiếng nói: “Hiện tại là giờ nào.”

Mặc Trúc luôn luôn hầu bên cạnh nhìn nhìn sắc trời, thấp giọng nói: “Lão gia, sắp đến giờ Tuất.”

“Thay quần áo.” Phượng Thần Anh ngồi xuống: “Bảo Thiết Hoán chuẩn bị xe ngựa, đến Lãm Nguyệt Lâu đi.”

Mặc Trúc sửng sốt, Lãm Nguyệt Lâu?!

“Lão gia, ngài đây là......”

Phượng Thần Anh ánh mắt rùng mình, nhìn Mặc Trúc lạnh lùng nói: “Còn không mau đi?”

“Dạ, dạ!” Mặc Trúc kinh ra một thân mồ hôi lạnh, xoay người kêu hai thị nữ tiến vào giúp Phượng Thần Anh thay quần áo, sau đó chính mình đi tìm Thiết Hoán. Mặc Trúc một bên bước nhanh một bên kinh hãinghĩ, nguyên lai lão gia vẫn đều có thể nhìn thấy! Nếu vậy, nếu vậy vì cái gì, muốn -- làm bộ như nhìn không thấy? Là vì...... Mặc Trúc không dám tiếp tục nghĩ, cước bộnhanh hơn.

Trên đườngtớiLãm Nguyệt Lâu, Phượng Thần Anh kêu Thiết Hoán chạy vòng đường khác qua khỏiPhương Hoa Lâu, hắn cũng không muốn để Đường Phi phát hiện cái gì.

Phương Hoa Lâu.

Đường Phi mang theo Ưu nhi vào Phương Hoa Lâu, lập tức có vài tiểu cô nương xinh đẹp khả ái tiếp đón, vây quanh hai người oa oa nói không ngừng.

“Đường công tử ngươi như thế nào mới đến a, lão bản nương đều chờ ngươi đã lâu !”

“Đúng vậy, Đường công tử ngươi đêm nay có lộc ăn, hôm nay thế nhưng lão bản nương chúng ta là hạ vốn gốc!”

“Đường công tử nửa tháng không gặp giống như càng tuấn lãng hơn một chút.”

“Ha ha ha, ta xem ngươi là xuân tâm đại động đi, nghe nói Đường công tử tới còn nhanh chóng thay đổi mộ bộ quần áo mới!”

“Các ngươi còn không phải giống nhau sao !”

“Ha ha ha ha ~~”

Đường Phi có chút đau đầu nhìn mấy người xinh đẹp phiền toái, cười khổ nhất nhất đối đáp. Nếu hắn thích nữ nhân, nói vậy giờ phút này nhất định cảm thấy chính mình đang ở trên thiên đường, đáng tiếc, trời sinh hắn vốn đã cong, đối mặt mỹ nữ quá phận nhiệt tình trừ bỏ đau đầu vẫn là đau đầu. Lầu một đại sảnh, những khách nhân đều mang theo thiện ý tươi cười xem náo nhiệt, lại làm cho Đường Phi cảm giác không được tự nhiên.

Ưu nhi cho tới bây giờ cũng chưa thử qua việc bị nhiều như vậy cô nương vây quanh, sắc mặt đỏ hồng đến có thể nhỏ ra máu, càng đừng nói giúp Đường Phi giải vây. Nhưng thật ra bốn hộ vệ được Phượng Thần Anh phân phó lại đây bảo hộ Đường Phi thật sự xem không vừa mắt, vừa định đi lên giúp Đường Phimột tay, Yến Tự cũng rất hợp thời xuất hiện .

“Các ngươi đám nha đầu này, vừa thấy nam nhântuấn tú nước miếng đều chảy ra! Thật sự là làm mất mặt lão nương!” Yến Tự trên mặt giống như đùalại giống như giận, khóe miệng ôm lấy một chút tươi cườidiễm lệ, mặc một thân tử y kiều diễm lay động, tiêu sái lại đây, vài nha đầu vây quanh Đường Phi le lưỡi, lập tức ngoan ngoãn đứng ở một bên.

“Yến lão bản, đã lâu không thấy.” Đường Phi đối Yến Tự củng chắp tay, trong lòng âm thầm cảm thán, tuy nói xem qua mỹ nữ không ít, nhưng mỗi lần xuất hiện đều có thể đoạt đi ánh mắt mọi người,trở thành nhân vật trung tâm, thật đúng là chỉ có một mình Yến Tự. Đường Phi dùng ánh mắt thuần túy thưởng thức nữ tính cấp Yến Tự một cái định nghĩa -- có phong phạm nữ vương,ngự tỷ đại mỹ nữ, Phương Hoa Lâu đám tiểu la lị kia không có một người so được với nàng.

“Đường công tử, thật sự khiến ngươi chê cười, đám nha đầu này đều bị tỷ tỷ ta quản giáo hỏng rồi,nên không biết quy củ.” Yến Tự cười nói, ngoài miệng nói xong trách cứ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy hương vịsủng nịch.

“Yến lão bản nói đùa, đều là mấy hài tử hoạt bát thích nháo một chút, cũng thực bình thường, nữ hài tử sáng sủa hoạt bát mới khiến người ta thích.” Đường Phi cười nhẹ nói.

Được chân tâm khen ngợi, các cô nương một đám sắc mặt phi hồng, ngươi đẩy đẩy ta, ta nhéo nhéo ngươi, khóe miệng ức chế không được giương lên.

Yến Tự cầm khăn lụa che miệng cười, nói: “Đường công tử nói lời này thật sự là ngọt chếtngười, bất quá ở đây nói nói thì tốt rồi, nếu như bị bình dấm chua kia nghe được, chiêu bài của lão tỷ tỷ ta đều bị đạp đổ.”

Đường Phi ngạc nhiên, biết người nàng nói là ai, sắc mặt đỏ lên, lúng ta lúng túng nói: “Yến lão bản nói đùa.”

Nhìn đến Đường Phi ngượng ngùng, Yến Tự sang sảng cười: “Đến đến đến, đừng đứng ở chỗ này, đến lầu ba đi, tỷ tỷ ta chuẩn bị cho ngươi một bàn tốt.” Nói xong liền đi trước một bước.

Đường Phi dặn bốn hộ vệ ở ngay tại lầu một chờ, sau đó mang theo Ưu nhi đuổi kịp Yến Tự. Bởi vì bốn hộ vệ kia là Đường Phi mang đến, đều các cô nương trong lâu nhiệt tình khoản đãi.

----------------

Thời điểm Phượng Thần Anh đến Lãm Nguyệt Lâu, Tần Nhan đã có mặt. Phân phó Thiết Hoán cùng Mặc Trúc ở tại xe ngựa chờ đợi, chính mình mang theo hai thị vệ đi vào. Tú bà đã được phân phó trước đó, trực tiếp mang theo Phượng Thần Anh đến một gian phòng tối bí ẩn trong lâu.

Phượng Thần Anh nhíu mày nhìn Tần Nhanđã uống không ít, khẽ phất tay cho đám thanh quan đánh đàn trong phòng lui xuống, ngồi vào trước mặt Tần Nhan cầm đi chén rượu trong tay hắn.

“Như thế nào uống nhiều như vậy?” Phượng Thần Anh lắc lắc bầu rượubạch ngọc, bên trong đã không còn bao nhiêu.

“Không có việc gì, tửu lượng của ta ngươi còn không rõ ràng? Ngàn chén không say.” Tần Nhan đối Phượng Thần Anh si ngốc cười, trực tiếp ghé vào trên bàn dùng ánh mắt thủy quang liễm diễm nhìn Phượng Thần Anh.

“Ngươi tìm ta đi ra chỉ vì uống rượu?” Phượng Thần Anh có chút bực mình nhìn Tần Nhan, vì ly khai Đường Phi hắn đã trầm tư suy nghĩ suốt một buổi tối, nếu không phải Yến Tự mạc danh kỳ diệu cho người đưa tới một phong thiệp mời thỉnh Đường Phi đi ăn yến hội, hắn còn tính trực tiếp dùng mê dược làm cho Đường Phi hôn mê suốt một đêm!

Tần Nhan ánh mắt u ám xuống, buồn thanh nói: “Chẳng lẽ chỉ muốn ngươi theo giúp ta uống một chén cũng không được sao? Thần Anh, chúng ta theo khi nào thì bắt đầu trở nên xa lạ như vậy? Lúc trước, chúng ta không phải như thế.....”

Phượng Thần Anh sửng sốt, lúc trước...... Bọn họ lúc trước...... Ngay tại lúc đang ngây người hết sức, Tần Nhan bỗng nhiên chồmtới, ôm cổ Phượng Thần Anh hôn lên.

Phượng Thần Anh nhướng mày, muốn đẩy ra Tần Nhan, khi cúi đầu lại phát hiện Tần Nhan một bên hôn hắn, một bên tích tụ nước mắt, hai mắt đỏ bừng tràn đầy ai lạnh. Thoáng chốc, hai tay dừng lại, vẻ mặt kinh ngạc.

----------------

Đường Phi nhìn một bàn đồ ăn, ngẩng đầu nhìn Yến Tựvẻ mặt tiếu ý, lẳng lặng hỏi: “Chúng ta chỉ có vài người, làm nhiều đồ ăn như vậy vì cái gì?” Tính cả Ưu nhi bất quá chỉ mới ba người, nhưng đây có tới chín đĩa đồ ăn,một món canh a !

“Bởi vì tỷ tỷ còn thỉnh một vị khách quý, bất quá khách quý này còn muốn đợi lát nữa mới đến.” Yến Tự trước cấp Đường Phi múc một chén canh nói, nàng cũng là nhậnngười chi nhờ mới phát thiệp mời Đường Phi, còn lo lắng bình dấm chua kia sẽ đi theo đến, may mắn bình dấm chua đó thức thời không có tới, nếu không chủ nhân đêm nay sẽ không xuất hiện.

“Còn một vị khách quý?” Đường Phi sửng sốt, khách quý gì?“Là người ta nhận thức?”

“Có thể nói như thế, ngươi đã gặp qua.” Yến Tự biết chủ nhâncùng Đường Phi từng thoáng thấy nhau, hơn nữa không chỉ một lần, nói như vậy cũng là đã gặp qua đi?

Đường Phi nhíu mày, đến tột cùng là ai? Xem Yến Tự bộ dángthần thần bí bí, lại nhịn không được hỏi: “Kia, hắn đến tột cùng là ai? Là hắn cho ngươi hẹn ta đến đi?”

“A,” Yến Tự cười, nói: “Đường công tử đúng là thông minh, đoán một lần liền đúng. Ngươi yên tâm, vị khách quý kia không hề ác ý, không còn mưu đồ, chính là muốn chính thức cùng ngươi gặp mặt.” Đương nhiên, gặp mặt nói cái gì nàng cũng không biết.

“Phượng Thần Anh nhận thức sao?” Đường Phi lại hỏi, nghĩ nghĩ trên thiếp mời không có tên Phượng Thần Anh, chẳng lẽ là người Phượng Thần Anh không nhận thức?

“Đợi người đến, ngươi tự mình hỏi một chút chẳng phải sẽ biết?” Yến Tự cho Đường Phi một cái tươi cườiý vị thâm trường, không có trả lời thẳng vấn đề. Nếu như bị Đường Phi biết người muốn gặp mặt hắn là nhạc phụ tương lai, không biết có thể hay không bị dọa chạy mất?

Nghe được Yến Tự nói như vậy, Đường Phi có chút khẩn trương. Một chén canh uống xong, vị khách quý kia còn chưa tới. Đường Phi lại lo sợ bất an liên uống hai tách trà, người vẫn không tới. Chính là Yến Tự cũng có chút sốt ruột, không ngừng đứng dậy xuất môn xem xét, chủ nhân gặp phiền toái? Như thế nào còn không đến? Thậm chí ngay cả Thiết Viêm không thấy bóng dáng.

Uống quá nhiều nước, Đường Phi phiền toái lại đến , muốn đi WC......

Nhìn nhìn Yến Tự, Đường Phi rốt cục vẫn là đứng lên. Yến Tự nghĩ đến Đường Phi đợi không kịp phải đi, vội vàng cũng đứng theo, giải thích: “Đường công tử, ngươi chờ một chút, hắn có thể là gặp phải cái gì phiền toái, vị khách quý này là thật rất muốn gặp ngươi, ngươi đợi một hồi nữa đi !”

“Ách,” Đường Phi xấu hổ nhìn nhìn Yến Tự, ngượng ngùng nói: “Tại hạ không phải muốn đi, mà là, ách, muốn đến nhà xí.”

Yến Tự sửng sốt, sau đó hiểu rõ nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo lập tức sai người dẫn Đường Phi đi nhà xídưới lầu, Ưu nhi cũng đi theo.

Giải quyết vấn đề sinh lý xong, Đường Phi đi ra, thời điểm ngang qua đại sảnh lầu một chuẩn bị lên lầu trên, liền bị hai thiếu niên quần áo tiên diễm đứng ở trước chưởng quầy hấp dẫn lực chú ý.

Đường Phi một bên lên lầu một bên suy nghĩ chính mình có phải hay không gặp qua bọn họ, hình như là......

“Tiểu Đào cô nương, thứ chúng ta muốn rốt cuộc có chưa? Như thế nào lâu như vậy ? Còn muốn buôn bán nữa hay không?!” Trong đó một thiếu niên nói chuyện thanh âm so với các cô nương Phương Hoa Lâucòn nũng nịu hơn, một bên đổi chân một bên hỏi, hắn đều đã đợi mấy khắc!

A, Đường Phi nghe được ngữ khí nói chuyện củabọn họ rốt cục nghĩ tới, bọn họ là hai tiểu quan kia...... Mấy tháng trước Đường Phi cùng Phượng Thần Anh cãi nhau, đã đi tới địa phương đó.

“Đã tới rồi! Ngại chậm trễ thời gian thì đừng tớiPhương Hoa Lâu mua điểm tâm a !” Tiểu Đào cô nương kia khá cao,vẻ mặt oa nhi khả ái, khinh thường đối bọn họ nói. Hừ, một đại nam nhân không dựa vào sức lực chính mình đi kiếm tiền mà đến cái loại địa phương đó bán mình, thật sự là không biết xấu hổ !

“Ngươi nghĩ rằng nhóm ta hiếm lạ điểm tâm nơi này lắm sao?!” Một thiếu niên khác nhìn thấy khinh miệt trên mặt tiểu Đào, tức giận đỏ mặt khiêu chân lớn tiếng nói: “Nếu không phải Phượng gia chỉ ăn điểm tâm nơi này,ngươi cầu ta,ta cũng không đến!”

Phượng gia?! Đường Phi trong lòng nhảy dựng, bọn họ nói là Phượng gianào?

“Hứ, vậy nhóm cácngươi hiện tại còn cần hay là không cần?” Tiểu đào khinh thường cùng bọn họ cãi nhau, giơ thực hạp trên tay hỏi.

“Hừ !” Hai thiếu niên tức giận cầm lấy thực hạp, đem bạc để trên quầy, thở phì phì rời đi.

“Phi ! không biết xấu hổ !” Tiểu đào nhổ một ngụm, đem bạc bỏ vào trong ngăn tủ đựng tiền.

“Công tử? Ngài như thế nào thất thần không đi?” Ưu nhi ở phía sau Đường Phi thăm dò hỏi.

“Không có việc gì......” Đường Phi vừa bước lên một bậc cầu thang, bỗng nhiên lại dừng cước bộ, xoay người nhìn nhìn một bàn thị vệ ngồi ở dưới lầu, lại nhìn xem Ưu nhi. Sau đó trong lúc Ưu nhi ánh mắt kinh ngạc, cúi đầu hướng lỗ tai hắn nói mấy câu.

Đường Phi tránh ở góc nhìn Ưu nhi xuống lầu, nói gì đó với bốn thị vệ, nhanh chóng ly khai Phương Hoa Lâu. Phượng gia, toàn bộ Hoàng Diệp có thể được tôn xưng là “Phượng gia” có mấy người? Đường Phi sắc mặt có chút khó coi, chẳng lẽ Phượng Thần Anh hôm nay không cùng hắn đi ra, là vì muốn đi tới thanh lâu?!

Đường Phi chạy ra Phương Hoa Lâu, nhìn đến ở trong đám người bóng dáng hai thiếu niên kia, bất động thanh sắc đi theo.

---------------------

Tần Nhan liều lĩnh bò lên người Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh bỗng dưng tỉnh lại, mạnh mẽ đẩy ra Tần Nhan. Tần Nhan bất ngờ không kịp phòng bị, bị đẩy ngã trên đất, ngẩng đầu vẻ mặt không dám tin nhìn Phượng Thần Anh.

“Ngươi uống say.” Phượng Thần Anh xoa xoa môi mình, lạnh lùng nhìn Tần Nhan liếc mắt một cái.

“Ta say?” Tần Nhan lẳng lặng nhìn Phượng Thần Anh: “Ta say...... Như vậy sáu năm trước đâu, ngươi cho ta cái hônkia, những lời ngươi nói với ta, là ngươi túy ngôn, hay là ta say nên tự tưởng tượng ra?”

Sáu năm trước...... Phượng Thần Anh sửng sốt, trước mắt hình ảnh thanh niên tuấn tú vẻ mặt bi thương ủy khuất, dần dần cùngthiếu niên thanh lệ vẻ mặt nước mắt sáu năm trước hiện ra. Giật giật môi, Phượng Thần Anh vẫn là ngồi xổm xuống nâng dậy Tần Nhan, lấy qua một bên khăn tay lau khô nước mắtcho hắn.

“Sáu năm trước, ta chưa từng lừa ngươi.” Phượng Thần Anh dùng tay vỗ về khuôn mặt đỏ tươi củaTần Nhan: “Hiện tại, cũng sẽ không.”

“Thần Anh !” Tần Nhan mạnh mẽ nhào vào trong lòngPhượng Thần Anh, khóc nói: “Ta hảo hối hận cưới Chân Châu Nhi, càng hối hận năm đó thời điểm phát hiện ngươi đối ‘Phương Lâm’ cảm thấy hứng thú không giết đi hắn! Ngươi rõ ràng là yêu ta, ta cũng yêu ngươi, vì cái gì ta lúc trước không sớm với ngươi cùng một chỗ !”

Phượng Thần Anh ánh mắt rùng mình, trước mắt hàn sương, giết Đường Phi? Chịu đựng cảm xúc bạo ngược trong lòng, Phượng Thần Anh miễn cưỡng kéo ra Tần Nhan, nói: “Đừng khóc, nhớ kỹ, chuyện chính mình đã làm, sẽ không phải hối hận.”

Tần Nhan vẫn còn chảy lệ, hắn thấy được Phượng Thần Anh trên mặt do dự, liền không quan tâm nói: “Thần Anh, ta mặc kệ! Lần này ta muốn ngươi theo giúp ta trở về đất phong, nếu ngươi không theo, cho dù không cần ngôi vị hoàng đế này,ta cũng muốn hưu Chân Châu Nhi, giết ‘Phương Lâm’! Ngươi biết, ta hiện tại có năng lực này !”

Phượng Thần Anh trong lòng sát ý đủ thịnh, trên mặt tươi cười lại dị thường ôn nhu, nhẹ giọng nói: “Nguyên lai ngươi là muốn ta cùng ngươi về đất phong, vì cái gì không nói sớm? Đem chính mình làm ra bộ dáng này , không biết ta sẽ đau lòng?” Dứt lời, liền đem Tần Nhan nhẹ nhàng kéo vào trong lòng. Hừ, nguyên lai người kia nói, kế điệu hổ ly sơn là chỉ chuyện này.

Tần Nhan trên mặt vui vẻ, vội vàng nói: “Ngươi nguyện ý theo giúp ta hồi đất phong?!”

“Đương nhiên, chỉ cần ngươi nói một tiếng.” Phượng Thần Anh thanh âm ôn nhu, Tần Nhan ở trước ngực hắn,không có nhìn thấy trong mắt hắn lãnh lệ sát ý: “Không cần hành động theo tình cảm, Chân Châu Nhi là quân quyền mấu chốtngươi nắm giữ trong triều, cho nên những chuyện hưu thê này không cho phép nói lung tung, bị ngườihữu tâm nghe được,hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Về phần ‘Phương Lâm’, bất quá là khi ta nhàm chán lấy đến giải buồn. Nếu ngươi không thích hắn, chờ ngươi sau khi đăng cơ, ta liền đem hắn tặng cho ngươi, ngươi thích xử trí như thế nào liền xử trí như thế đó.”

“Thật sự?!” Tần Nhan vẻ mặt hưng phấn, trong mắt phát ra trả thù cay nghiệt: “Ta đây muốn đưa hắn tiến vào quân doanh, làm doanh kĩ! Ngươi đáp ứng sao ?”

“Đương nhiên, chỉ cần ngươi thích.” Phượng Thần Anh ôm Tần Nhan, thanh âm ôn nhu như nước, trên mặt lại hàn sương trànngập.

Đường Phi đi theo hai thiếu niên kia đến trước cửaLãm Nguyệt Lâu, mắt sắc nhìn đến chiếc xe ngựa của Phượng Tê Cácdừng ở trước cửa, Mặc Trúc cùngThiết tổng quản đều ngồi ở trước xe ngựa. Trong lòng lạnh lạnh, Đường Phi lợi dụng đám người chật chội,tránh đi xe ngựa thuận lợi vào Lãm Nguyệt Lâu, không để ý tới tú bà nhiệt tình chiêu đãi, khắp nơi quan sát bóng dáng hai thiếu niên kia.

Kia rồi!“Ta chọn hai người kia, các ngươi không cần theo.” Đường Phi chỉ chỉ hai thiếu niên đanglên lầu, đẩy ra tú bà lập tức đi theo lên. May mắn đêm nay khách nhân nhiều, tú bà cũng không rảnh đi chú ý Đường Phi, chỉ nghĩ đến hắn là khách quenhai thiếu niên, liền mang theo hắn để đẩy mạnh tiêu thụ tiểu quan trong lâu.

Đường Phi một đường đi theo hai thiếu niên đó, có khách nhân ôm tiểu quan đi ngang qua liền xoay người tránh đi, cuối cùng đến một gian phòng khuất ở lầu hai, hai thiếu niên đối thị vệ canh giữ ở cửa nói gì đó, liền mở cửa rồi đi vào. Đường Phi tránh ở góc phòng đợi một hồi, hai thiếu niên mới cầm ngân phiếu vui vẻ đi ra, Đường Phi mặt bình tĩnh nhìn bọn hắn càng đi càng xa.

Đợi sau khi hai bọn họ rời đi, Đường Phi mới âm thầm quan sát bốn phía. Hai thị vệ phòng thủ ở cửa, vừa thấy chỉ biết võ công không thấp, xông vào không dễ. Chung quanh cũng không có chỗ tốt để có thể tiếp cận phòng, muốn nghe lén cái gì lại càng không được. Đường Phi nhíu mày, tới bước này, sau đó làm gì? Thật sự muốn đi bắt gian? Bỗng nhiên có chút hối hận, vì cái gì muốn tới nơi này cấp chính mình khó coi?

Vẫn đang đứng ở mộc góc do dự không chừng, cửa phòng kia bỗng nhiên mở ra. Đường Phi bị dọa, nhanh chóng hướng chỗ âm u nhất rụt lui.

“Sớm một chút trở về, ngươi uống nhiều rượu như vậy coi chừng cảm lạnh.” Phượng Thần Anh giúp Tần Nhan sửa sang lại quần áocó chút hỗn độn.

“Ân, ngươi cũng sớm trở vềđi, chớ quên lời ngươi đã đáp ứng ta.” Tần Nhan không nỡ nhìn Phượng Thần Anh nói.

Phượng Thần Anh sủng nịch cười, nói: “Biết, mau trở về đi thôi.”

Đường Phi khiếp sợ nhìn Phượng Thần Anh, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Vẻ mặt kia, động tác ôn nhu kia, hoàn toàn là hắn tối quen thuộc, nay lại......

“Đúng rồi, ta đã quên hỏi ngươi, ngươi muốn giả mù tới khi nào? Là muốn choTần Nghị đối với ngươi thả lỏng cảnh giác sao?” Tần Nhan đột nhiên hỏi nói.

“Tới lúc cần thiết ngươi sẽ biết, mau trở về đi thôi. Trở về chậm, cần thận Vương phi nghi ngờ.” Phượng Thần Anh cười cười vỗ vỗ đầuTần Nhan.

“Hừ,” Tần Nhan bất mãn hừ hừ: “Muốn nghi ngờ thì cứ nghi ngờ.”

“Ngoan, trở về đi.” Phượng Thần Anh nhẹ giọng hống.

Trải qua triền miên, hai người rốt cục ra đi, Tần Nhan rời đitrước. Phượng Thần Anh xem Tần Nhan rời khỏi, lại trở về ghế lô trong phòng.

Đường Phi nắm chặt hai đấm, sắc mặt tái nhợt. Trong lòng có một chỗ giống như bị đông cứng, sau đó bị một nhát búa đập vỡ ra.

----------------

## 76. Chương 76: Ý Đồ

Mất hồn mất vía trở về đến cửaPhượng Tê Các, Đường Phi mới nhớ tới mấy người Yến Tự còn ở tại Phương Hoa Lâu chờ hắn. Trố mắt nhìn đại môn hồi lâu, Đường Phi mới xoay người, tính trở về cấp Yến Tự một cái hồi đáp, thuận tiện đối người riêng hẹn hắn nói lời xin lỗi. Vô luận là nguyên nhângì, thất hẹn với người khác luôn không đúng, huống chi còn là đã đến địa điểm ước định,sau vô cớ biến mất, ít nhất phải cùng người ta nói một tiếng thật có lỗi.

Mới quay lại đi chừng mười bước, phía trước liền phóng nhanh đến hai chiếc xe ngựa. Một chiếc là hắn ngồi đi Phương Hoa Lâu, một cái khác, là nhìn thấy ở trước cửa Lãm Nguyệt Lâu.

Đường Phi dừng bước, liền như vậy chờ hai xe ngựa hướng hắn đi đến. Xe ngựa ngay cách Đường Phi chừng mười bước thì dừng lại, ngay sau đó chính là Ưu nhi từ trong xe ngựa nhảy ra, hốc mắt ửnghồng hướng Đường Phi chạy tới.

Lúc nãy ởPhương Hoa Lâu, Đường Phi chỉ là bảo Ưu nhi nghĩ một biện pháp dẫn dắt bốn thị vệkia rời đi, nhưng cũng không nói cho hắn vì cái gì muốn làm như vậy. Đợi Ưu nhi y theo lời Đường Phi, dẫn ngườirời đi, mới phát hiện Đường Phi không thấy, đợi một buổi tối cũng không thấy hắn trở về. Ưu nhi kinh hãi,trước đành phải phái một thị vệ hồi Phượng Tê Các thông tri Phượng Thần Anh, ai có thể tưởng Phượng Thần Anh cư nhiên cũng đi ra ngoài! May mắn nguyên lai Phượng Thần Anh ra ngoài là tới Phương Hoa Lâu tìm Đường Phi, Ưu nhi nhanh chóng đem sự tình bẩm báo, vừa mới dứt lời đã bị Phượng Thần Anh hung hăng ném một cái tát. Nếu lúc ấy không có Yến lão bảncùng Mặc Trúc ở một bên giúp hắn biện hộ, nói vậy khẳng định dưới cơn thịnh nộ của Phượng Thần Anh đã trực tiếp bị giết chết. Ngay sau đó chính là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủn đem Miên Cẩm thành tìm kiếm một lần, đang lúc Phượng Thần Anh lòng nóng như lửa đốt tính lục soát lại một lần nữa, lại thu được tin tức nói ngườibỗng nhiên mất tích đã về tới cửa nhà! Phượng Thần Anh lúc này mới mang theo người hướng Phượng Tê Cáctrở lại.

“Công tử, ngài đi đâu vậy?! Hù chết Ưu nhi!” Ưu nhi hàm chứa nước mắt cầm lấy cánh tay Đường Phi cẩn thận xem, trên mặt Ưu nhi còn có một dấu bàn tay thực rõ ràng, hiển nhiên là bị người nào đó hung hăng giáo huấn qua.

Đường Phi trong lòng cười lạnh, một người mù còn có thể đánh chính xác như vậy? Bản tính thích giận chó đánh mèo của hắn cũng chưa bao giờ chịu sửa!

“Không có việc gì.” Đường Phi không dấu vết kéo ra tay Ưu nhi, hỏi: “Mặt của ngươi làm sao vậy?”

Ưu nhi sửng sốt, vội vàng cúi đầu nói: “Không, không có gì, vừa rồi lo lắng ngài nên không thấy đường, liền đụng vào một cây cột trụ.” Ngay tại khi ở Phương Hoa Lâu, Phượng Thần Anh đánh hắn một cái tátkia, Ưu nhi mới biết được nguyên lai mấy ngày nay, Phượng Thần Anh là giả mù. Nhưng lại là vì Đường Phi mới làm như vậy, hắn như thế nào đem chân tướng nói ra?

Cây cột này chắc là có năm vạch đi? Nếu là bình thường, Đường Phi nhất định sẽ đem lời châm chọc này nói ra, nhưng hiện tại hắn không có tâm tình, hắn hiện tại cảm giác rất khó chịu khủng bố! Đặc biệt nhìn đếnPhượng Thần Anh hai mắt trống rỗng, vẻ mặt lo lắng được người nâng lại đây, hắn hận không thể đem hết thảy nơi này đều hủy, sau đó đi tìm Thiên Tinhcùng sư huynh hắn để bọn họ giúp hắn trở về!

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh “dựa vào cảm giác” bắt được tay Đường Phi, thanh âm dẫn theo chút tức giận, càng nhiều là lo lắng: “Ngươi có biết hay không ngươi không nói một tiếng liền biến mất sẽ có bao nhiêu người lo lắng cho ngươi! Vạn nhất ngươi xảy ra chuyện, ngươi bảo ta làm sao bây giờ !”

Bị hắn gắt gao nắm, bởi vì độ mạnh yếu quá lớn mà sinh đau, trên mặt xinh đẹp trừ bỏ lo lắng cùng lo lắng, còn có một chút sợ hãi. Hết thảy hết thảy đều như là biểu lộchân tình, nhìn không ra một chút giả dối. Mới vừa nãy, hắn cũng vẻ mặt thâm tình sủng nịch nhìn Tần Nhan, nửa điểm cũng không nhìn ra hắn là hư tình giả ý.

Cặp ánh mắt kia một chút biến hóa đều không có, tựa như một người mù chân chính giống nhau, không có bất luận tình cảm, không có bất luận tiêu cự.

Biểu tình như vậy, giờ phút này càng giống một phen băng trùy sắc nhọn hung hăng đâm vào trong lòng Đường Phi vẫn đang co rút thống khổ, tâm lạnh cùng đau đớn đã làm cho hắn bắt đầu chết lặng.

Trên người bắt đầu phát run, sắc mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt. Đường Phi như không quen biết người trước mắt này, thân thủ nắm lấy cánh tay hắn đang lôi kéo tay mình, sau đó thong thả mà kiên quyết đẩy ra.

“Không có gì, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy không thoải mái, cho nên tự mình chậm rãi đi trở về đây trước.” Đường Phi cảm thấy thanh âm của mình thực xa xôi, cũng thực mệt mỏi, hắn muốn bản thân thoạt nhìn càng giống như không có việc gì một chút, nhưng hắn đã đánh giá quá cao năng lực thừa nhận tâm lý của mình, cũng xem nhẹ tình cảm của mình đối với Phượng Thần Anh.

“Phi nhi ?” Cảm nhận được Đường Phi bài xích, Phượng Thần Anh vẻ mặt bất khả tư nghị cùng khổ sở.

“...... Thật sự không có gì, chính là mệt mỏi, đi về trước đi.” Đường Phi hờ hững nói, không nhìn tới Phượng Thần Anh trên mặt bi thương, nói xong liền thẳng tắp xoay người trở về Phượng Tê Các.

Phượng Thần Anh nhìn bóng dángĐường Phi dần dần rời đi, sắc mặt dần dần yên lặng xuống, cũng đi theo. Ưu nhi cùng Mặc Trúc hai mặt nhìn nhau, sau đó không biết làm sao đồng thời nhìn về phía Thiết Hoán.

Thiết Hoán vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nghĩ nghĩ liền nói: “Hai người các ngươi đi theo lão gia cùng công tử.” Ưu nhi cùng Mặc Trúc gật gật đầu, bước nhanh theo phía sau. Đám người đi rồi, Thiết Hoán mới phân phó một thị vệ đến Phương Hoa Lâu, nói cho Yến Tự Đường Phi đã tìm được.

Đường Phi một đường đi trở về Diên Phi viện,Phượng Thần Anh “hai mắt mù” theo không kịp cước bộhắn, mắt thấy sẽ bị Đường Phi bỏ xa, Phượng Thần Anh bỗng nhiên ngừng lại, lớn tiếng kêu lên: “Phi nhi!”

Cước bộ khẽ chậm, Đường Phi vẫn là ngừng lại.

“Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Bỗng nhiên rời đi Phương Hoa Lâu cũng không biết nói bất luận kẻ nào một tiếng, ngươi có biết hay không ta cố ý đi Phương Hoa Lâu tìm ngươi, lại nghe nói tìm không thấy ngươi liền có bao nhiêu lo lắng?” Phượng Thần Anh trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là có ngườinói với Đường Phi gì đó? Là Tần Nhan sao? Không, sẽ không là hắn, đêm nay Tần Nhan uống rượu, hắn tận mắt thấy Tần Nhan vào vương phủ mới hướng Phương Hoa Lâuđi đến.

Đường Phi bỗng dưng nắm chặt hai đấm, hắn đang chất vấn trách cứ mình sao? Cưỡng chế phẫn nộ cùng thống khổtrong lòng, Đường Phi bình tĩnh xoay người đối Phượng Thần Anh miễn cưỡng cười, nói: “Thật có lỗi, sẽ không có lần sau. Chỉ là đêm nay thật sự không quá thoải mái, cho nên mới rời đitrước. Đi quá mau cũng đã quên cùng Yến lão bản nói một tiếng, ngày sau ta sẽ tự mình đến giải thích.” Hắn muốn lớn tiếng chất vấn Phượng Thần Anh vì cái gì cùng Tần Nhan tại địa phương kia hẹn hò, càng muốn hỏi hắn vì cái gì muốn giả mù lừa hắn! Nhưng mà không được, nếu hiện tại nói ra Phượng Thần Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cho dù đem Cốc Dương gọi tới vì hắn chẩn đoán lại thì như thế nào? Hắn không tin Cốc Dương luôn luôn giúp Phượng Thần Anh khám bệnh lại không biết chuyện Phượng Thần Anh giả mù.

Phượng Thần Anh sắc mặt thoáng dịu đi một chút, lập tức một chút lo lắng hiện lên ở đuôi lông mày, hỏi: “Không bằng kêu Cốc Dương đến xem đi, sợ là đêm nay cảm lạnh.”

“Không cần.” Đường Phi lắc đầu: “Ta ngủ một giấc là tốt rồi. Còn có, ta khả năng nhiễm phong hàn, đêm nay sẽ không chỗ ngủ ngươi, ta đến khách phòng bên cạnh ngủ một đêm.”

“Nói bậy bạ gì đó! Khách phòng bao lâu không có người ở, vừa lãnh vừa bẩn. Ta đêm nay ở thư phòng ngủ, ngươi đến phòng ngủ đi.” Phượng Thần Anh nói xong, lại đối Ưu nhi đã đuổi kịp nói: “Hảo hảo chiếu cố công tử, nếu tái phát sinh chuyện đêm nay, bổn tọa sẽ lột da của ngươi ra!”

“Dạ, thuộc hạ hiểu được.” Ưu nhi run giọng nói.

Đường Phi thật sâu nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phượng Thần Anh, ta sẽ cho ngươi tự đánh vỡ dối trá của mình.

“Lão gia......” Mặc Trúc sợ hãi hoán một tiếng.

“Nói cho Thiết Hoán bổn tọa ở thư phòng chờ hắn.” Phượng Thần Anh thu hồi ánh mắtchính mình, xoay người hướng thư phòng đi đến. Tuy rằng trong lòng lo lắng Đường Phi, nhưng mà đối phương rõ ràng bài xích cùng cự tuyệt Phượng Thần Anh xem rõ ràng. Còn chưa biết Đường Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu hắn muốn một người bình tĩnh, vậy cứ thuận theo hắn. Đường Phi không phải đã đối hắn nói qua, thỉnh cho hắn tôn trọng, cho hắn một cái không gian tư mật có thể thả lỏng sao? Chỉ cần thứ Đường Phi muốn, hắn tuyệt đối sẽ không nói chữ “Không”.

“Dạ, lão gia.” Mặc Trúc bất an không yên đi tìm Thiết Hoán, vẻ mặt lo lắng nghĩ, công tử đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?

Đường Phi cả quần áo đều không có đổi, thoát hài sau trực tiếp gục ở trên giường, trùm chăn lên cuốn chính mình lui thành một khối, bả đầu thật sâu vùi vào gối mềm. Trần Thần từng đối hắn nói qua, chỉ có thời điểmđang ngủ, hắn mới có thể toát ra bất an cùng yếu ớt của mình.

Cười tự giễu, vô luận hắn có bao nhiêu không muốn thừa nhận cũng vậy, Trần Thần nói chính là sự thật.

Vì cái gì không trực tiếp đến hỏi hắn? Đường Phi hỏi mìnhnhư vậy, nhưng lại tìm không thấy đáp án. Có lẽ hắn trong tiềm thức hy vọng không phải chính mình đến hỏi, mà là Phượng Thần Anh tự mình thẳng thắn với hắn. Nói cho hắn vì cái gì muốn giả mù để lừa mình, nói cho hắn hắn cùng Tần Nhan đến tột cùng là quan hệgì. Cũng có lẽ, hắn sợ hãi Phượng Thần Anh sẽ tiếp tục lừa gạt hắn, sợ hãi cái gọi là “yêu” kia, chỉ là nói dối, Phượng Thần Anh cho hắn ấm áp cùng che chở, chỉ là biểu hiện giả dối.

Phượng Thần Anh, ta cho ngươi cơ hội, ba ngày, nếu trong vòng ba ngày ngươi vẫn lựa chọn tiếp tục lừa ta, như vậy ta sẽ tự tay vạch trần dối trá của ngươi. Đến lúc đó chúng ta liền như vậy coi như hết, ta trở lại thế giới thuộc về mình, từ nay về sau, vĩnh viễn không gặp lại.

Thư phòng.

Đem chuyện của Tần Nhan đơn giản phân phó một chút, Phượng Thần Anh liền phái Thiết Hoán đi xuống, cũng không cho hắn tra xem Đường Phi đêm nay chuyện gì đã xảy ra.

Phượng Thần Anh ngửa người tựa vào trên chiếc ghế lê hoa, lẳng lặng nhìn xà ngang xuất thần. Năm ngày sau, hắn sẽ bồi Tần Nhan về đất phong. Hắn không muốn thương tổn Tần Nhan, lại càng không làm cho Đường Phi bị thương tổn. Chỉ cần hiện tại ổn định Tần Nhan, bảo vệ tốt Đường Phi, sau khi việc đã xong, hắn liền mang theo Đường Phi đi tìm “hắn”, sau đó cùng nhau rời đi, từ nay về sau lưu lạc thiên nhai không bao giờ nữa để ý tới bất luận thế tục gì. Đường Phi là thương hắn, cho nên cho dù mang theo “ngườinày” ngao du tứ hải, hẳn là cũng sẽ không có một câu oán hận đi? Phượng Thần Anh vô thanh cười, vô luận Đường Phi có nguyện ý hay không, hắn đời này cũng không cho phép hắn ly khai, cho dù xuống địa ngục, hắn cũng sẽ đem người cột vào bên cạnh mình.

Đường Phi, ở ngày tiết thanh minh ngươi lựa chọn quay đầu, ta cũng đã quyết định muốn nắm tay ngươi đi hết cả đời này. Ta, sẽ không cho ngươi rời khỏi ta......

Phương Hoa Lâu.

Tần Diệpnhíu mày nhấp một miệng trà, nhìn một chỗ xuất thần. Yến Tự bất an nhìn hắn một cái, lại nhìn nhìn Thiết Viêm, vụng trộm sửcho hắn cái ánh mắt.

Thiết Viêm vô thanh thở dài một tiếng, muốn hắn nói cái gì?

Tối nay Tần DiệpcùngThiết Viêm đầu tiên là đi tìm một vị bạn cũ hỏi giải dược liên quan đến “Trầm Mộng”, lại bị báo cho biết người đã ăn suốt ba năm hẳn phải chết không thể nghi ngờ,không dược nào có thể giải. Đây là nói Tần Diệp Minh nhất định đang ngủ chờ chết, Tần Diệp nghe xong lời này tuy rằng không hề tỏ vẻ, nhưng lại thực lễ phép đối người kia nói cảm tạ mới rời đi, nhưng Thiết Viêmđi theo bên người hắn đã hai mươi năm,như thế nào không nhìn ra trong mắt hắn bi ai? Người chết kia, là thân huynh đệ a! Từ chỗ vịbằng hữu cũ đi ra, bọn họ lại trực tiếp đi hoàng cung, nhìn Tần Diệp Minhsắc mặt càng ngày càng tái nhợt, hơi thở càng ngày càng mỏng manh, sau dặn dò Ôn công công vài câu liền hướng Phương Hoa Lâutới. Đêm nay người chân chính hẹn Đường Phi, là Tần Diệp. Hắn quá hiểu biết Phượng Thần Anh, đa tình, rất vô tình. Nếu hắn không tự mình ra mặt tìm Đường Phi nhờ một chút, chỉ sợ Phượng Thần Anh sẽ cùng chính mình giống nhau, mất đi ngườiyêu nhất, thương tiếc cả đời, ở trong hối hận sống một ngày dài như một năm. Nhưng mà, bọn họ lại đây chậm! Vội vàng bận rộn đuổi tới Phương Hoa Lâu, còn không kịp đổi một thân hoa lệ chính trang cấp con dâu một ấn tượng tốt, Yến Tự liền khóc lóc chạy tới nói cho bọn họ Đường Phi mất tích, ở lâu lý tìm một vòng cũng không gặp nhân ảnh. Đang lúc Tần Diệp lo lắng không thôi muốn ra ngoài tìm, chính là nhìn thấy Phượng Thần Anh đã tớiPhương Hoa Lâu, nhìn đến hắn động thủ đánh người, nhìn đến hắn nổi trận lôi đình, nhìn đến hắn lo lắng không thôi. Tần Diệp tránh ở chỗ tốilầu ba, tham lam nhìn Phượng Thần Anh hồi lâu, mới xoay người trở về phòng. Có Phượng Thần Anh ở đây, Đường Phi liền không tới phiên hắn lo lắng.

Đợi một đêm, ngay tại vừa rồi có người đến thông báo, nói người tìm được rồi. Cũng chưa nói Đường Phi vì cái gì đột nhiên mất tích, người báo tin kia vội vàng ly khai. Bọn họ vẫn là không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.

“Ai......” Tần Diệp buông chén tràtrong tay đã bắt đầu biến lạnh, nhẹ giọng thở dài.“Đêm đã khuya, đều đi ngủ đi.”

Thiết Viêmcùng Yến Tự liếc nhau, gật gật đầu, yên lặng lui xuống.

Tần Diệp không hề động, cứ như vậy tiếp tục ngồi, nhìn nến đỏ nhảy lên vẫn không nhúc nhích, hãy còn xuất thần.

Đêm, lạnh như nước, đen như mực, giống như nhìn không thấy bình minh tiến đến. Tại một đêm này, ai cũng đều nhất định khóngủ.

Hà Tịch lững thững ở giàn dương liễu bên hồ, không chút nào để ýngười đang theo dõi phía sau tự cho là không bị phát hiện. Hôm nay thời tiết tốt lắm, noãn dương cao quải, bầu trời xanh trong sáng. Bởi vì thời tiết hảo, hôm nay ngườiđến ngân hồ thưởng cảnh so với mấy ngày trước đây hơn rất nhiều. Bên hồ vài toà lương đình đều có nhiều thi nhân nhà thơ, tụ tập thành từng nhóm tự mở thi hội, rung đùi đắc ý trầm trồ khen ngợi nhau không ngừng, ngườixem náo nhiệt cũng càng ngày càng nhiều. Trong hồ đang chèo vài chiếc du thuyền, thanh âm mái chèo, thanh âm cười đùa thậm chí ngâm thơ đối nghịch với gió thổi xào xạt, náo nhiệt phi phàm.

Bỗng nhiên, Hà Tịch mỉm cười, cước bộ nhanh hơn về phía trước hướng thân ảnh tuấn cử trong lương đình kia đi đến.

“Đường Phi !” Hà Tịch cao giọng kêu lên.

Đường Phi đang thất thần liền sửng sốt, xoay người nhìn lại, Hà Tịch đang đứng ở phía sau hắn, cười dài nhìn hắn.

“Đến đây?” Đường Phi đối hắn cười cười, nói: “Hẹn ngươi tới nơi này thực thật có lỗi, nhưng mà Phương Hoa Lâu nói chuyện không tiện.”

Hà Tịch ngẩn ra, có chút kinh ngạc nhìn Đường Phi, kinh ngạc qua đi thì cả cười, nói: “Ta hiểu.” Đường Phi tuy rằng còn không biết Phượng Thần Anh đến tột cùng là loại người nào, nhưng hắn cũng đã nhận ra Yến Tự cùng hắn quan hệ không đơn giản.

Cảm giác được người theo dõi còn ở mặt sau, Hà Tịch cũng không lo lắng, khoảng cách xa như vậy hắn hẳn là nghe không thấy.“Nơi này không tồi, gió lạnh thoang thoảng, cảnh sắc lịch sự tao nhã, là hảo địa phươngthi nhân tụ hội cùng tình nhându ngoạn hẹn hò.”

Thật lâu không có nghe Hà Tịch nói giỡn, Đường Phi trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt.

“Hà Tịch......” Đường Phi thanh âm hơi mơ hồ.

“Ân ?” Hà Tịch cũng đã nhận ra Đường Phi hôm nay không thích hợp, có chút lo lắng nhìn hắn nói: “Đường Phi, ngươi hôm nay làm sao vậy? Có phải hay không, xảy ra chuyện gì ?”

Đường Phi hơi hơi cười khổ, nói: “Nếu ngươi còn xem ta là bằng hữu, tạm thời đừng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì. Về sau, ta sẽ chậm rãi giải thích cho ngươi nghe.”

“Hảo, ta không hỏi. Ngươi tìm ta ra đây, nhất định là muốn ta giúp ngươi cái gì đi? Nói, chỉ cần trong phạm vita đủ khả năng, lên núi đao, xuống chảo dầu cũng không từchối.” Hà Tịch thật sự không hỏi, chỉ cần Đường Phi nhờ vả, hắn nhất định sẽ giúp!

Đường Phi thật sâu nhìn Hà Tịch, trong mắt xẹt qua một tia áy náy. Suy nghĩ hồi lâu, Đường Phi rốt cục vẫn là nói: “Ngươi có biết như thế nào thuê sát thủ không? Nói cho ta như thế nào tìm được bọn họ, chuyện sau đó sẽ không cần phiền toái ngươi.”

Hà Tịch thần sắc nháy mắt biến thành nghiêm túc ngưng trọng, lúc này có hai văn nhân đi vào đìnhnày, lập tức liền đối bích đào bên hồ ngâm thơ lên.

Hà Tịch lôi kéo Đường Phi đi đến góc, thấp giọng quát: “Đường Phi, ngươi muốn làm cái gì?”

Đường Phi không lên tiếng, chỉ là yên lặng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy kiên quyết cùng kiên định. Hà Tịch cũng không chút nào yếu thế, một bộ dángchỉ cần Đường Phi không nói nguyên nhân hắn cũng không lên tiếng.

Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là Hà Tịch bại trận, gần như cầu xin nói: “Đường Phi, vô luận ngươi muốn làm cái gì, đều mau chóng đánh mất ý niệm này trong đầu, thuê sát thủ, bị phát hiện chính là tử tội chém đầu!”

“Ta sẽ rất cẩn thận, không làm cho bất luận kẻ nào phát hiện!” Đường Phi cũng đè thấp thanh âm nói.

“Thì đã sao?! Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi đi làm chuyện nguy hiểm như vậy!” Hà Tịch không chút nào nhượng bộ: “Đường Phi, không cần suy nghĩ tiếp chuyện này, hoàn toàn quên đi!”

Đường Phi gắt gao nhìn chằm chằm Hà Tịch, trầm giọng hỏi: “Nói như vậy, ngươi sẽ không giúp ta?”

“Không sai !” Hà Tịch thanh âm lạnh lùng nói.

“Ta tự mình đi tìm, Hoàng Diệp lớn như vậy, ta không tin dựa vào chính mình cả một sát thủ cũng tìm không được.” Đường Phi nói xong, xoay người rời đi.

Hà Tịch trong lòng căng thẳng, vội vàng bắt lấy Đường Phi, lặng lẽ đánh giá một chút hai văn nhân kia, bọn họ còn đang đắm chìm trong thế giới của họ, căn bản không chú ý chính mình cùng Đường Phi, mới thấp giọng nói: “Đường Phi ngươi đừng làm chuyện điên rồ! Hãy nghe ta nói, những người này đều là ăn tươi nuốt sống, nếu gặp phải chúng, ngươi vĩnh viễn không thoát thân được!” Lúc trước khi Hà Tịch chưa đi đến thái tử phủ, đã ở giang hồ du ngoạn một đoạn thời gian, biết “sát thủ” này chính là tự bán tính mạng của mình, cũng có tổ chức sát thủ sẽ đem một ít ngườimuốn thoát ly tổ chức đuổi tận giết tuyệt, vì sợ bọn họ đem bí mật tổ chức tiết lộ ra ngoài! Cho nên, chỉ cần lựa chọn con đường sát thủ, đời này cũng đừng tưởng rời đi. Vì vậy, nhóm sát thủ làm việc đều tàn nhẫn bất lưu đường sống. Hơn nữa tổ chức này nọ, cùng mấy thế lực lớn triều đình đều có cấu kết! Đường Phi nếu thật sự tìm tới “sát thủ” làm việc, sẽ bị những người đó điều tra chi tiếttrước, nếu thân phận Đường Phi bị những người đó biết được, nhất định không có khả năng toàn thân trở ra!

Đường Phi ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Hà Tịch, Hà Tịch đang vẻ mặt kích động nhìn hắn.

“Ngươi lời này là ý tứ gì?” Đường Phi đối khái niệm sát thủ chỉ hiểu biết qua tiểu thuyếtvõ hiệp, trong tiểu thuyết thuê sát thủ giết người tựa hồ đều rất đơn giản, thông qua con đường đặc thù tìm được sát thủ, sau đưa đủ tiền thù lao sẽ giết chết ngườingươi muốn giết, tiếp đó đường ai nấy đi. Nhưng vì cái gì Hà Tịch lại nói chọc những người đó liền vĩnh viễn đừng nghĩ tới thoát thân?

Hà Tịch khẽ cắn môi, vẫn là đem lợi hại trong đó nói cho Đường Phi nghe.

Nguyên lai là như vậy...... Đường Phi an tĩnh xuống, cúi đầu trầm mặc không nói. Thì phải là nói Phượng Thần Anh cũng sẽ nhận thức một ít tổ chức sát thủ, nếu hắn hôm nay đi thuê, không ra nửa giờ hắn liền nhất định thu được tin tức.

Hừ, Đường Phi lạnh lùng cười, xem ra lão thiên gia cũng không giúp chính mình.

“Đường Phi......” Hà Tịch lẳng lặng nhìn Đường Phi, không biết nên làm cái gì bây giờ mới tốt.

“Được rồi, ta buông tha.” Đường Phi đẩy ra Hà Tịch thủ, thản nhiên nói: “Thật có lỗi vừa rồi làm ngươisợ, ngươi yên tâm, nghe xong lời ngươi nói, ta sẽ không ngốc đến tiếp tục đi làm chuyện này.”

Không đợi Hà Tịch trả lời, Đường Phi liền nói: “Ngươi đi về trước đi, ta tự mình đi dạo, bình tĩnh một chút.” Nói xong cũng không đợi Hà Tịch đáp lại liền một mình rời đi.

Hà Tịch thất thần nhìn bóng dángĐường Phi, vừa định theo sau, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh nhẹ nhàng cẩn thận theo phía sau Đường Phi. Nguyên lai, Đường Phi cũng bị người theo dõi, xem ra là Phượng Thần Anh đi? Chỉ là không biết hắn vì bảo hộ, hay vì giám thị? Đường Phi hắn, đến tột cùng tại sao muốn thuê sát thủ? Hắn muốn giết, đến tột cùng là loại người nào? Chẳng lẽ là...... Hà Tịch mạnh mẽ chấn động, chẳng lẽ Đường Phi hắn muốn giết là -- Phượng Thần Anh?!

--------------------

## 77. Chương 77: Quỷ Khóc

Trong Ngân hồ có một con thuyền nhỏ không chút nào thu hút, hoàn toàn bất đồng với các con thuyền khác tràn ngập oanh ca yến ngữ, thi thư ca phú, thuyền nhỏ này chỉ có ba người, một thuyền phu, hai du khách, an tĩnh tựa như nước hồ mùa thua.

Tần Diệp khoanh tay đứng ở trên đầu thuyền, nhíu mi nhìn Đường Phixa xa bên bờ. Hắn vẫn luôn ở đây, từ sáng sớm Đường Phi bắt đầu xuất môn liền vẫn đi theo. Trước khi Hà Tịch đến, hắn cho Thiết Viêmthuê một thuyền hoa nhỏ đến giữa hồ ẩn thân, xa xa nhìn bọn họ. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn căn bản nhìn không tới Đường Phi cùng Hà Tịch đến tột cùng nói cái gì, chỉ theo tứ chi động tác cùng biểu tình củabọn họ nhìn ra được bọn họ tựa hồ khắc khẩu, cuối cùng là Đường Phi thỏa hiệp.

Hai người có thể nói là cáo biệt trong không vui, Tần Diệp nhìn Đường Phi và Hà Tịchđưa lưng về nhau ly khai, vẫn là lựa chọn đuổi theo Đường Phi. Nhưng Đường Phi bắt đầu từ vừa rồi vẫn dọc theo bên hồ chậm rãi tản bộ, Tần Diệp chỉ có thể làm cho nhà đò chậm rãi đi theo hắn, may mắn hắn đi non nửa canh giờ rốt cục ngừng lại, sau đó liền đứng ở bên bờ nhìn hồ nước ngẩn người. Tuy rằng Đường Phi trên mặt nhìn không ra biến hóagì, nhưng cặp ánh mắt kia lại làm cho người ta vô đoan, cảm thấy bi thương. Tần Diệp tâm nháy mắt vọt lên đến cổ họng, Đường Phi sẽ không phải chịu cái gì kích thích quá độ, sau đó luẩn quẩn trong lòng nhảy hồ tự sát đi?!

Đang lúc Tần Diệp chuẩn bị sẵn sàng để nhảy xuống hồ lập tức cứu người, Đường Phi bỗng nhiên xoay người ly khai!

Nhìn bóng dáng Đường Phi rời đi, Tần Diệp có chút không thể phản ứng.

“A Thiết, ngươi nói, vừa rồi Đường Phi đến tột cùng muốn làm gì?” Tần Diệp quay đầu hỏi Thiết Viêmđứng ở bên cạnhhắn.

“Chủ nhân, thuộc hạ đoán không ra.” Thiết Viêmcúi đầu nói, vừa rồi hắn cũng là cùngý nghĩ với Tần Diệp, nghĩ đến Đường Phi sẽ......

“Này Đường Phi đến tột cùng làm sao vậy? Từ ngày hôm trước đã bắt đầu không thích hợp, hắn vì cái gì bỗng nhiên một mình rời đi Phương Hoa Lâu? AThiết, ngươi nói Đường Phi, có thể hay không không có đơn thuần như chúng ta nhìn thấy ở mặt ngoài như vậy?” Tần Diệp vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, nếu Đường Phi này thật là ngườibụng dạ khó lường, nếu vậyđể hắn ở lại bên người Thần Anh cũng rất nguy hiểm.

“Chủ nhân, bối cảnh Đường Phi thuộc hạ đều tra nhất thanh nhị sở. Đường Phi nguyên bản không gọi Đường Phi, mà là ‘Phương Lâm’. Hắn bất quá là một đại thiếu giatiểu tiêu cục, thân gia bối cảnh thực trong sạch. Hơn nữa hắn năm đó vẫn là bị thiếu chủ...... Ách, dùng chút thủ đoạn mới đếnđược tay.” Nói tới đâyThiết Viêm dừng một chút, vụng trộm nhìn nhìn sắc mặtTần Diệp, tuy rằng hắn đã thực cố gắng nói tránh đi một chút, nhưng chỉ cần không phải ngu ngốc đều nghe ra năm đó là Phượng Thần Anh cường đoạt dân nam! Xem Tần Diệp không có bất luận khó chịu nào, Thiết Viêm mới thanh thanh cổ họng tiếp tục nói: “Kia, tiêu cục đó cũng bởi vì nguyên nhânthiếu chủ không thể ở Miên Cẩmtiếp tục làm sinh ý, nên toàn gia dọn đi xa. Nghe nói Đường Phi thời điểm vừa mới tiến Phượng Tê Cáchuyên náo rất lợi hại, cơ hồ ngày ngày đều đối thiếu chủ đòi đánh đòi giết, nhưng thiếu chủ vẫn cứ để mặc hắn. Bất quá chính là điểm này khiến những người khác đỏ mắt ghen tị, thừa dịp thiếu chủ chưa chuẩn bị thiếu chút nữa đem người giết chết, may mắn lúc ấy thiếu chủ cứu được người trở về. Có điều bắt đầu từ lúc đó, thiếu chủ đem ‘Phương Lâm’ đổi thành ‘Đường Phi’. Hơn nữa ‘Phương Lâm’ giống như một chút cũng không để ý chuyện bị sửa lại danh tự, tuy rằng thời gian hắn lúc trước làm Trạng Sư vẫn dùng tên thật, nhưng sau hắn lại đối ngoại đều tự xưng‘Đường Phi’.”

Tần Diệp nghe xong mày càng nhíu chặt, hắn biết Thiết Viêm còn có một chút không nói cho hắn, chính là lúc Đường Phi đang làm Trạng Sư, thời điểm thanh danh lên cao, nổi bật tối thịnh, bỗng nhiên liền phong bút không nhận bất luận ủy thác nào nữa. Cũng từ khi đó, hắn từPhương Lâmbiến thành “Đường Phi”.

“A Thiết, nếu một người sau khi bước qua một lần quỷ môn quan, tính tình sẽ đại biến tựa như biến thành một người khác sao?” Tần Diệp đột nhiên hỏi.

“A ?” Thiết Viêm sửng sốt, nghĩ nghĩ sau nói: “Hẳn là sẽ không, không phải nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời sao? Một người tái biến như thế nào,cũng sẽ không biến thành người thứ hai.”

Tần Diệp hơi trầm ngâm, liền nói: “Nghe nói Đường Phi này lúc trước là hài tửsáng sủa thiện lương, tuy rằng tính tình có điểmtáo bạo, nhưng cách làm người luôn thích làm người khácvui. Nhưng mà sau khi được cứu lần đó tính tình đại biến, nếu không phải khuôn mặt giống nhau như đúc, nhất định sẽ làm người khác cho rằng là hai người. Hơn nữa Phương gia tuy nói là tiêu cục thế gia nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn có máu mặt, như thế nào dạy ra hài tử đi làm loại nghề Trạng Sưhạ cửu lưu này?”

Thiết Viêm cả kinh, hỏi: “Chẳng lẽ chủ nhân ngài cho rằng, ‘Phương Lâm’ kia là giả? Hiện tại là mật thám có người cố ý xếp vào bên cạnh thiếu chủ?”

Tần Diệp lắc đầu, nói: “Không giống, Thần Anh đứa nhỏ này là loại người nào? Mật thám ởPhượng Tê Cácđã sớm bị hắn giết sạch sẽ, nếu Đường Phi là mật thám, Thần Anh còn có thể đem hắn giữ ở bên người sao? Hơn nữa, danh tự hiện tại của ‘Phương Lâm’, Thần Anh đã sớm biết được, nói cách khác, hắn biết rõ chi tiếtĐường Phi.”

Sau khi nghe xong Thiết Viêm cũng nghi hoặc, Đường Phi kia đến tột cùng là thân phận gì? Thiếu chủ thì sao? Vì cái gì biết thân phận Đường Phi khả nghi còn đem người giữ ở bên cạnh, thậm chí, yêu thương hắn?

“Chủ nhân, ý tứ củangài là?”

“Chờ xem biến. Mặc kệ Đường Phi đến tột cùng là ai, chỉ cần hắn đối Thần Anh không có ác ý là tốt rồi. Chúng ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất, chính là nghĩ biện pháp làm cho vị đứng đầu trong cung kia tỉnh lại, chiếu thư hắn chưa lập, nếu tương lai...... Thiên hạ này nhất định đại loạn.” Tần Diệp nói xong, lo lắng thở dài.

Thiết Viêm gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Đường Phi này để cho thuộc hạ hảo hảo điều tra đi.

Diên Phi viện.

Đường Phi nằm ở trên ghế trúc, cầm trong tay một quyển tình yêu tiểu thuyếtmới nhất trên phố, một chữ một chữ đọc cho Phượng Thần Anh dán ởphía sau hắnnghe.

“Cứ như vậy, trải qua đau khổ, thư sinh cùng tiểu thư rốt cục hỉ kết lương duyên, quy ẩn ở một thôn trang nhỏ, nam dạy học, nữ canh cửi, sinh một đôi nữ hài tử, hạnh phúc sinh hoạt.” Đường Phi đọc xong một chữcuối cùng, “ba” một tiếng khép lại sách, tùy ý để lại trên bàn.

Phượng Thần Anh ôm thắt lưngĐường Phi, chưa thỏa ý liền nói: “Nhanh như vậy đã kết thúc, ta còn chưa nghe đủ đâu.”

“Ân.” Đường Phi tùy thanh hùa theo.

“Phi nhi, không bằng đem sách đều lấy ra lần nữa, sau đó ngươi từ chương đầu tiênbắt đầu đọc thêm một lần cho ta nghe đi!” Phượng Thần Anh vui vẻ rạo rực nói.

“......” Tuy rằng tâm tình cực kém, Đường Phi vẫn nhịn không được phiêu một cái xem thường, không kiên nhẫn nói: “Bởi vì sách để rất chật chỗ, mấy bản trước đó đã sớm bị ta quăng.”

“Cái gì?!” Phượng Thần Anh thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kích động nói: “Sách này ta còn giữ lại tương lai có thể ôn cố tri tân! Ngươi như thế nào ném đi? Ném đi đâu? Mau cho bọn hạ nhân đi tìm trở về a!”

“Ném xuống Ngân hồ, ngươi bảo người lặn xuống tìm về đi.” Đường Phi lạnh giọng nói xong, mở ra tay Phượng Thần Anh định đứng dậy.

“Ngươi làm sao vậy?” Phượng Thần Anh bận rộn lo lắng đem người ôm trở về, giam cầm ở trong lòngmình: “Hai ngày nay giống như bộ dáng rất không cao hứng?”

“Bộ dáng không quá cao hứng? Ngươi một người mù thấy được ta là bộ dáng gì sao?” Đường Phi dắt khóe miệng cười lạnh, nói chuyện rất là không tốt.

Phượng Thần Anh cứng đờ, trong lòng “Đột đột” đập nhanh mấy nhịp, ha ha nói: “Đương nhiên nhìn không thấy a, ta dùng tâm mình đi cảm giác thôi! Tâm của ta nói cho ta biết, ngươi không vui.”

Như trước là lời ngon tiếng ngọtvô cùng thuần thục, từ sau lưng ôm Đường Phi, Phượng Thần Anh không có nhìn đến trong mắt hắn bi aichợt lóe rồi biến mất.

“Ngươi chừng nào thì đi.” Đường Phi đột nhiên hỏi.

“Đi ?” Phượng Thần Anh ngẩn người, không rõ Đường Phi vì cái gì hỏi như vậy.

“Ngày hôm qua Thiết tổng quản tới tìm ngươi, ta vừa vặn ngang qua thư phòng, nghe được các ngươi nói muốn bồi Tần Nhan hồi đất phong.” Đường Phi nhẹ giọng nói.

Phượng Thần Anh mồ hôi lạnh đều nhanh chảy xuống, ngày hôm qua hắn chưa từng cùng Thiết Hoán nói gì về ánh mắt của mình đi? Hẳn là không có? Giống như đã nói về chuyện đi đất phong?

“Phải, đúng vậy, sau ngày mai ta muốn cùng Tần Nhan về đất phong củahắn, đây là lệ thườngdĩ vãng.” Phượng Thần Anh nói xong, lại ôm sát Đường Phi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Bất quá ngươi yên tâm, ta rất nhanh trở về, nửa tháng, nửa tháng ta sẽ trở lại !”

“Không tính mang ta đi? Ngươi xem không thấy, bên cạnh ngươi không người chiếu cố sao được?” Đường Phi cố ý nhuyễn giọng nói xong, trong lòng lại càng ngày càng lạnh.

Phượng Thần Anh mừng rỡ, Đường Phi cho tới bây giờ không đối hắn nói qua lời săn sóc cùng quan tâm như vậy! Bất quá câu “Theo ta cùng đi đi” kia, vừa tới bên miệng đã bị hắn cứng rắn nuốt trở về, Tần Nhan muốn Đường Phi lâm vào chỗ chết, tâm hắn rành mạch, nếu hắn còn đem người mang theo rêu rao khắp nơi, không phải tương đương đưa Đường Phi đi tìm tử lộ sao?!

“Phi nhi yên tâm, Thiết Hoán cùng Mặc Trúc sẽ đi theota, còn có không dưới ba mươi thị vệ cùnghạ nhân. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm.” Phượng Thần Anh ngậm lấy vành tai Đường Phi khẽ hôntrấn an, trong lòng càng phát ra áy náy, thanh âm ôn nhu có thể chìm chết người.

“Đúng vậy, có hắn ở đó, ngươi nhất định sẽ không sao?” Đường Phi lẩm bẩm nói, Tần Nhan nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi......

Bỗng nhiên, Đường Phi vẫn đưa lưng về phía Phượng Thần Anh bỗng nhiên xoay người ôm lấy Phượng Thần Anh, hai người quấn quít lấy nhau, Đường Phi để sát vào bên taiPhượng Thần Anh, nhẹ giọng nói một câu đời này lần đầu tiên hắn nói: “Ta yêu ngươi.”

Phượng Thần Anh chấn động, đầu óc “Oanh” một tiếng nổ tung, đều bị câu “Ta yêu ngươi” kai củaĐường Phi chiếm cứ, công hãm! Hắn đợi lâu như vậy, ngày ngày đêm đêm đều muốn nghe được Đường Phi đối hắn nói lời này, thế nhưng lại đột ngột nghe được !

Phượng Thần Anh hãy còn chìm đắm trong thông báo của Đường Phi, Đường Phi lại ghé vào lỗ tai hắn nói: “Ngươi thì sao? Ngươi có cái gì muốn nói với ta không?” Phượng Thần Anh, ngươi nếu thật sự đối ta có một tia tình cảm, liền nói sự thật với ta, đừng để ta mang theo tiếc nuối rời đi.

Phượng Thần Anh rốt cục phản ứng lại, đè nén xuống mừng như điêntrong lòng, một bên hôn vành tai hắn vừa nói: “Ta cũng yêu ngươi! Phi nhi, đời này, ta chỉ yêu ngươi, chỉ cần một mình ngươi!”

Đường Phi ánh mắt tối sầm lại, nếu là từ trước, hắn nghe như thế sẽ vui vẻ, đáng tiếc, Phượng Thần Anh hiện tại nói, không phải cái hắn muốn nghe. Nói dối, nói quá nhiều lần cũng sẽ không còn chân chính xúc động lòng người.

“Còn gì không?” Đường Phi nhắm mắt lại, trong lòng không cam lòng cùng một tia kỳ vọng muốn hỏi lại một lần. Phượng Thần Anh, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi......

Còn có? Phượng Thần Anh nghĩ nghĩ, nói: “Ta sẽ mau chóng trở về.”

“Không còn có cái gì muốn nói ?”

“Đã không có.” Phượng Thần Anh hơi hơi nhíu nhíu mày, Đường Phi là làm sao vậy? Hay là hắn muốn nghe mình nói cái gì?

Đã không có, hắn nói, đã không có......

“Phượng Thần Anh, chúng ta làm đi!” Đường Phi xoay người áp lên Phượng Thần Anh, cắn môi hắn.

“Ân ! Phi nhi......” Phượng Thần Anh còn không kịp nghi hoặc hôm nay Đường Phi vì sao khác thường, đã bị khiêu khích mất đi lý trí, một cái phản xoay người ngăn chận Đường Phi, bắt đầu ở trên người hắn đốt lửalàm càn.

“A ân !” Đường Phi nhíu lại mày kêu rên một tiếng, hai điểm trước ngực bị hôn nồng nhiệt, trên mặt là vui thích gợi cảm, nhưng trong mắt bi ai cơ hồ tràn ngập. Một phen xả hạ tấm khăn trên án thư, thừa dịp Phượng Thần Anh ngẩng đầu hết sức bịt lại hai mắt của mình. Hắn không muốn nhìn đến cặp mắt phượngcâu hồn đoạt phách kia, lại càng không muốn cho hắn nhìn đến cảm xúc trong mắt mình bị tiết lộ.

“Phi nhi, ngươi như thế nào......”

“Đừng nhúc nhích, ta muốn như vậy.” Đường Phi ngăn trở tay Phượng Thần Anh đang muốn kéo khăn xuống, sau đó thân thủ đem hai đầu khănthắt một nút kết ở sau đầu, hoàn hoàn toàn toàn bịt lại hai mắt.

Đường Phi bịt mắt xong, môi đỏ tươi khẽ nhếch, ngẫu nhiên vươn lưỡi liếm liếm, xem Phượng Thần Anh dục hỏa sôi trào, trong lòng một tia lý trí cuối cùng đứt đoạn, ôm Đường Phi lâm vào trong dục vọng điên cuồng tối nguyên thủy.

Ở trong thống khổ tới cực lạc, Đường Phi ở trên tấm lưng bóng loáng rắn chắc củaPhượng Thần Anh để lại từng đạo dấu vết.

Phượng Thần Anh, đây là, một lần cuối cùng......

Khi Phượng Thần Anh tỉnh lại, đã gần buổi trưa . Dò xét bên giường, đã sớm lạnh thấu. Hồi vị cười cười, tối hôm qua Đường Phi nhiệt tình quá phận thật sự làm cho hắn như thế nào ăn cũng không đủ, đặc biệt còn bịt mắt nhìn không thấy, hắn mới có thể tùy ý nhìn khuôn mặt anh tuấn dương cương kia đan xen tình dục cùng thống khổ.

Nếu Phi nhi mỗi lần đều như tối hôm qua, đặc biệt như vậy thì tốt rồi! Phượng Thần Anh nằm ở trên giường hồi tưởng điên cuồng đêm qua, bất quá hôm nay Phi nhi cư nhiên còn có thể xuống giường, xem ra tối hôm qua hắn vẫn là không đủ cố gắng a!

“Lão gia, ngài dậy rồi sao?” Bên ngoài, thanh âm Mặc Trúc vang lên.

“Ân, dậy rồi, lấy nước rửa mặt vào đi.” Phượng Thần Anh dựa vào ở đầu giường miễn cưỡng nói.

“Dạ.” Mặc Trúc bưng một chậu nước rửa mặt đi vào, phía sau là Ưu nhiđang cầm hai bộ quần áo mới.

“Công tử đâu?” Phượng Thần Anh tiếp nhận nước muối súc miệng Mặc Trúc đưa cho, nhưng chờ hắn súc miệng xong cũng không nghe đến trả lời. Ngẩng đầu đang muốn phát hỏa, liền thấy Mặc Trúc cùng Ưu nhi vẻ mặt gặp quỷ nhìn hắn.

Phượng Thần Anh cảm thấy trầm xuống, biết đã xảy ra chuyện. Mắt sắc nhìn đến Ưu nhi lấy vào hai bộ quần áo, có một bộ là cho Đường Phi !

“Sao lại thế này? Phi nhi đâu? Hắn hẳn là sáng sớm liền tỉnh, các ngươi không phát hiện ra?!” Phượng Thần Anh sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng hỏi.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc hoảng sợ nhìn nhau liếc mắt một cái, nhu chiếp nói: “Chúng ta vẫn nghĩ đến công tử ở trong phòng !”

“Có ý tứ gì? Phi nhi không có ở bên ngoài !”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc nhất tề quỳ xuống, kinh hoảng nói: “Không có a! Chúng ta trời còn chưa sáng đã tỉnh, luôn luôn ở bên ngoài đợi hầu hạ, công tử nếu đi ra chúng ta không thể không phát hiện!”

“Đi tìm! Trong các tìm không thấy thì đi ra bên ngoài! Nhất định phải tìm được Phi nhi!” Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm nói.

Không đợi Ưu nhi cùng Mặc Trúc đứng dậy, Thiết Hoán liền vội vàng bận rộn tiến vào.

“Lão gia, ở đại đường phát hiện cái này!” Thiết Hoán thi lễ đều không kịp, vài bước đi đến trước mặt Phượng Thần Anh đem một tờ giấy cho hắn.

“Muốn cứu Đường Phi, đến quỷ trạch thành Tây gặp mặt, chỉ cho ngươi một mình đi đến, nếu không –sát!”

Phượng Thần Anh nhìn chữ “Sát” cuối cùng dùng chu sa để viết kia, mạnh mẽ đem thư vo ở trong tay, không cần một lát liền biến thành bột mịn.

Thiết Hoán sắc mặt cũng khó nhìn đến cực điểm, tối hôm qua có thích khách xâm nhập các, nhưng từ trên xuống dưới không có một người nhận thấy được, thậm chí cả Phượng Thần Anh đều không hề phát hiện,để cho thích khách đem người bên gối chính mình mang đi, đây quả thực chính là một loại sỉ nhục!

“Lão gia, làm sao bây giờ?” Thiết Hoán thấp giọng hỏi.

“Quỷ trạch thành Tây là địa phương gì?” Phượng Thần Anh đã khôi phục bình tĩnh, chỉ có trong mắt lãnh lệ làm cho người ta sợ.

“Chính là tòa đại trạch hoang phế ở thành Tây kia, nguyên danh là Hòe viện. Nơi đó từng đã xảy ra kiếp sát, toàn bộ người trong nhà không một ai sống sót. Từ đó về sau còn có chuyện ma quái đồn đại, người bình thường cũng không dám tới gần nơi đó.” Thiết Hoán giải thích nói, sau đó lại hỏi: “Lão gia, muốn phái người đi cứu công tử sao?”

Phượng Thần Anh lạnh lùng quét Thiết Hoán liếc mắt một cái, nói: “Thư không phải đã nói chỉ có thể cho một mình ta đi ?”

“Lão gia, ngài thật sự muốnđi một mình? Vạn vạn lần không thể! Đây rõ ràng chính là cạm bẫy!” Thiết Hoán có chút sốt ruột nói, người này có thể đến vô ảnh, đi vô tung, thuyết minh võ công ở trên Phượng Thần Anh, không thể để cho hắn đi mạo hiểm !

“Thì đã sao? Phi nhi so với mọi thứ đều trọng yếu hơn.” Phượng Thần Anh lạnh lùng nói xong liền bắt đầu thay quần áo, sau đó một bên phân phó nói: “Ngươi hiện tại lập tức chọn vài hảo thủ ẩn vào Hiền vương phủ cùngPhúc vương phủ, phải cẩn thận, không cần bại lộ thân phận.”

Thiết Hoán cả kinh, chẳng lẽ thật là Tần Nhan cùng Tần Chiêu? Không dám tái trì hoãn, Thiết Hoán chỉ dặn dò Phượng Thần Anh một câu mọi sự cẩn thận, liền đi xuống an bài nhân thủ .

Phượng Thần Anh quay đầu đối Mặc Trúc cùng Ưu nhi nói: “Các ngươi mang theo người, bí mật ở trong Miên Cẩm thành điều tra, người nọ bắt Đường Phi không nhất định sẽ thật sự đem người giấu ở quỷ trạch. Nhớ kỹ, không cần kinh động nhân mã khắp nơi!”

“Dạ! Thuộc hạ tuân mệnh !”

Đợi Ưu nhi cùng Mặc Trúc rời đi, Phượng Thần Anh mới lạnh lùng cười, động thân đi thành Tây trước, đơn độc đi gặp! Mặc kệ đối phương là loại người nào, dám động đến Đường Phi củahắn, hắn nhất định sẽ làm người nọ trả đại giới tối thảm thiết!

Quỷ trạch.

Phượng Thần Anh từ lúc vừa mới tiến nhập nơi này, liền cảm giác được một trận âm phong thấu xương, nhà cửa không lớn, lại hoang vắng âm trầm, nơi nơi đều là gạch ngói vụn cùng dụng cụ bể nát, trên tường là vết máukhô cạn loang lổ. Đặc biệt trong viện kia, mấy khỏa tương liên cùng một chỗ với hòe thụrậm rạp, cành lá lục âm trầm khủng bố, ở chính ngọ, thái dương tối mạnh mẽ đều có vẻ như quỷ ảnh lay động.

Mắt lạnh quét nhìn hoàn cảnhnơi này, Phượng Thần Anh một chút cũng không cảm thấy đáng sợ, hắn không kị quỷ thần, hơn nữa hắn một thân thô bạo sát khí, chính là quỷ thần thấy hắn đều phải tránh xa ba phần, huống chi chỉ là một tiểu viện lạc?

“Bổn tọa đã đến đây, mau thả người của ta!” Phượng Thần Anh cao giọng hô, kỳ thật hắn biết Đường Phi không ở nơi này. Từ lúc vừa mới tiến đến, hắn cũng chỉ cảm giác được hơi thở một mình mình. Nhưng nếu đối phương là cao thủ, vì cái gì hắn sẽ tiết lộ hơi thở bản thân làm cho tự mình bại lộ?

Phượng Thần Anh cảnh giác nhìn kỹ chung quanh, ngay tại thời điểm hắn tính tái kêu một lần, một đạo bóng đen từ phía bên phải cửa lắc mình mà ra, trong tay giơ lên cao chủy thủ hướng Phượng Thần Anh đâm tới.

“Hừ !” Phượng Thần Anh lạnh lùng cười, đứng ở tại chỗ động cũng không động. Hắn dám chắc nhất định không phải người này bắt đi Đường Phi, bởi vì người này võ công ngu ngốc, người đầy đều là sơ hở!

Một chưởng chém ra, chính giữa ngựcngười nọ. Chỉ thấy hắc y nhânche mặt thét lớn một tiếng, cả người đều bị Phượng Thần Anh đánh bay ra ngoài, đập vào trên bức tường dính đầy huyết ô, sau thẳng tắp ngã xuống dưới.

Phượng Thần Anh khiếp sợ xoay người, không dám tin nhìn hắc y nhântrước mặt quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Thanh âm kia, là thanh âmhắn tối quen thuộc, cho dù chỉ đơn giản hét lên một tiếng, hắn như thế nào khả năng không nhận thức được?

Cúi đầu nhìn chưởng của mình, lại ngẩng đầu nhìn người nọngã xuống, Phượng Thần Anh cả người đều đang run rẩy.

Là Đường Phi, hắn là Đường Phi!

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh không biết bản thân là như thế nào chạy tới, hoảng sợ dùng lực đạo nhẹ nhất đem người ôm vào trong ngực, bởi vì sợ hãi cùngđau đớn mà hai mắt đỏ bừng. Phượng Thần Anh run run bắt tay kéo ra khăn che mặt màu đen, kia gương mặt tối hôm qua cùng mình lâm vào điên cuồng dần dần hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra trước mắt. Chỉ là sắc mặt hiện tại, hết sức tái nhợt, cùng trong miệng chảy ra màu đỏ chói mắt.

“Phi nhi... Phi nhi, Phi nhi, ngươi tỉnh tỉnh!” Phượng Thần Anh vỗ về mặt Đường Phi,run giọng nhẹ gọi, muốn dùng tay lau đi màu đỏtrên mặt hắn, nhưng càng lau lại càng nhiều, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tràn ra. Đường Phi lông mi run rẩy, Phượng Thần Anh trong lòng căng thẳng, kêu lên: “Phi nhi ! Phi nhi ngươi nghe thấy ta nói chuyện không? Phi nhi!”

Đường Phi gian nan mở to mắt, mặt Phượng Thần Anh rất mơ hồ, hắn thấy không rõ lắm, cũng tựa như một chút đều thấy không rõ người này đối hắn là thật tâm, hay là giả ý.

Đường Phi suy yếu mở miệng nói: “Ngươi... nhìn thấy...” Đường Phi gắt gao nắm vạt áoPhượng Thần Anh, mỗi khi nói một chữ, máu tươi trong miệng cũng theo đó tràn ra: “Quả nhiên, quả nhiên là gạt ta ......” Tay, buông lỏng, Đường Phi mất đi ý thức.

Phượng Thần Anh sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợtso với Đường Phi, ôm Đường Phi toàn thân không ngừng run run. Hắn hiểu được, nguyên lai Đường Phi đã biết, nguyên lai không có thích khách bắt cóc, này hết thảy đều là Đường Phi thiết kế. Hắn dùng phương pháp tối tàn nhẫn xé rách dối trá đáng xấu hổ của mình! Hắn chẳng những lừa Đường Phi, hắn tự tay đả thương Đường Phi! Hắn đáng chết!

Gió nổi lên, quỷ trạch bốn phía vang lên thanh âm như quỷ khóc, giống như cười nhạo Phượng Thần Anh tự làm tự chịu.

Phi nhi, ngươi không thể như vậy trả thù ta! Ngươi như thế nào có thể đối bản thân không quan tâm như vậy? Như thế nào có thể ! Phượng Thần Anh cắn nát môi mình mới nhịn xuống không cho chất lỏng nóng bỏng trong mắt rơi xuống, Phi nhi, ta sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ!

Ôm lấy Đường Phi, thân ảnh Phượng Thần Anh bay vút biến mất ở quỷ trạch.

------------------

Lời tác giả:Từ chương này bắt đầu liền ngược, về sau đại khái sẽ không còn ngọt ~~ Chỉ khi một nhà Phong thị đi ra sàn diễn, khả năng tiết trời mới có thể ấm lại một chút. Các thân ái phải hảo hảo chuẩn bị tâm lí nga ~~

## 78. Chương 78: Thương Tổn

Thời điểm Cốc Dương bị Mặc Trúc kéo đến Diên Phi viện, đã bắt đầu đếm đầu ngón tay của mình.

Mặc Trúc đầu đầy mồ hôi, một bên chạy một bên hỏi: “Tiên sinh ngài như thế nào còn có tâm tình đếm ngón tay a? Nhanh lên nhi! Công tử thụ trọng thương !”

Cốc Dương thân bất do kỷ bị lôi kéo chạy, sâu kín thở dài, cũng không biết là ai thán chính mình mệnh khổ,hay là ai thán Đường Phi mệnh khổ, đây đã là lần thứ mấy? Lần nào cũng đều là đòi mạng a!

Ở trong ánh mắt giết người của Phượng Thần Anh, nơm nớp lo sợ kiểm tra xong thương thếĐường Phi, Cốc Dương vẻ mặt bất khả tư nghị, kinh hô: “Này, vết thương thoạt nhìn như là Các chủ ngươi --” Một đạo hàn quang bắn lại đây, Cốc Dương lập tức ngừng lên tiếng, không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng thầm nghĩ: Vết thương này như là độc môn tuyệt học củaCác chủ, UPhượng chưởng a! Chẳng lẽ Đường Phi là do Các chủ đả thương? Điều đó không có khả năng đi?!

“Hắn bị thương như thế nào?” Đứng ở bên giường, Phượng Thần Anh gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phihôn mê bất tỉnh, dấu chưởng ô hắc ở trước ngực kia làm tâm hắn đau đớn. Nếu lúc ấy hắn cảnh giác một chút sẽ nhận thấy trong đó có điểm đáng ngờ, dựa vào võ công hắn,như thế nào có khả năng ở tình huống vô tri vô giácđể người khác xâm nhập bắt Đường Phi? Trừ phi chính là bản thân Đường Phi đi! Nhớ tới mấy ngày nay Đường Phi quái dị, hắn mới giựt mình thấy nguyên lai chuyện này sớm đã có dấu hiệu, chỉ là hắn một chút cũng không có để trong lòng, hắn hoàn toàn xem nhẹ!

“Hồi Các chủ, thuộc hạ chỉ có thể dùng ngân châmchặn lại các nơi đại huyệtcủa công tử, còn lại phải nhờ vào Các chủ ngài. Thương tích của công tử là UPhượng chưởng.” Cốc Dương dừng một chút, vụng trộm nhìn sắc mặtPhượng Thần Anh, phát hiện không khác thường mới tiếp tục nói: “Tuy rằng Các chủ lúc ấy để lại vài phần lực, nhưng hiện tại chỉ có nội lực Các chủ ngài mới có thể giúp hắn hóa giải tụ huyếttrong cơ thể.”

“Ta hiểu được, động thủ đi.” Phượng Thần Anh ngồi ở đầu giường đem người nâng dậy, Cốc Dương nhanh chóng xuất ra ngân châm.

Ba canh giờ sau, Cốc Dương xem xét thương thếĐường Phi, vừa cẩn thận dò xét mạch hắn mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu cười đối Phượng Thần Anh bởi vì vận công quá độ đang ở điều chỉnh hơi thở nói: “Rốt cục cứu lại đây! Đường công tử này đúng là mệnh lớn, ba lần bốn lượt bước tới quỷ môn quan cư nhiên không chết, đổi thành là ta đã sớm quy thiên!”

Một đạo ánh mắt lãnh người bắn tới, Cốc Dương lập tức câm miệng, nhanh chóng qua loa thu thập hòm thuốc chạy. Ai, hắn cũng chưa nói gì sai a, Đường Phi là mệnh cứng rắn, mỗi lần đều bị Phượng Thần Anh liên lụy mất đi nửa cái mạng, nhưng đến cuối cùng đều đã hóa hiểm thành an. Giống như là có kim cương hộ thể Bồ Tát gì phù hộ đi? Cốc Dương vừa đi, một bên vuốt cằm suy tư.

Phượng Thần Anh ghé vào bên ngườiĐường Phi, thân thủ vuốt vehai má tái nhợt lạnh lẽo củahắn, trong ánh mắt là mê mang cùng thống khổhiếm thấy. Đây đến tột cùng là lần thứ mấy, Đường Phi bởi vì hắn mà phải nằm ở trên giường? Đã từng, hắn hung hăng cười nhạo, nhục mạ “người kia”, bởi vì “người kia” nói yêu “Hắn” nhất, lại tự tay đem “Hắn” đưa vào tuyệt lộ, làm cho “Hắn” trở thành một hoạt tử nhânvô tri vô giác. Nhưng nguyên lai bản thân cũng không tốt hơn “người kia” bao nhiêu, vừa nói yêu Đường Phi, một bên tự tay thương tổn hắn, một lần lại một lần.

Ta yêu ngươi -- ngày đó, là Đường Phi lần đầu tiên đối hắn nói những lời này. Trong lúc hắn đồng dạng trả lời, Đường Phi lại hỏi hắn có cái gì muốn nói, hắn lại bảo, đã không có...... Nguyên lai, nguyên lai ngày đó, là Đường Phi cho hắn cơ hộicuối cùng, hắn lại một chút đều không quý trọng. Hắn đối Đường Phi thật là yêu sao? Hay đơn thuần làdục vọng chinh phụccùngchiếm giữ?

“Đường Phi......” Phượng Thần Anh dùng môi ở sườn mặt Đường Phi vuốt ve, nhắm mắt lại cảm thụ làn da lạnh lẽo của hắn: “Ta đối với ngươi, đến tột cùng có phải yêu hay không?” Khi vô ý thức nói ra những lời này, Phượng Thần Anh tâm một trận đau đớn. Mở choàng mắt, ai nói ta không thích ngươi? Ta so với bất luận kẻ nào đều phải yêu ngươi! Phượng Thần Anh ánh mắt có chút điên cuồng, lại kiên định vô cùng: “Đường Phi, ngươi chỉ có thể thuộc về ta, biết không? Ta sẽ không cho ngươi có bất luận cơ hội rời đi ta!”

“Khấu khấu khấu.” cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, Phượng Thần Anh nhìn Đường Phicòn đang mê man, ở miệng hắn lưu lại một cái hôn, giúp hắn đắp hảo chăn mới xoay người đi ra ngoài.

Phượng Thần Anh vừa đi, nguyên bản Đường Phi hai mắt nhắm nghiền mở ra ánh mắt. Kỳ thật ở thời điểm Cốc Dương đi hắn liền tỉnh, chỉ là vẫn làm bộ như hôn mê. Phượng Thần Anh thì thào tự nói hắn đều nghe thấy được, hắn cũng muốn hỏi Phượng Thần Anh đến tột cùng có phải hay không thương hắn, nhưng đoạn nội dung phía sau, thật sự làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng. Ngay từ đầu, Phượng Thần Anh vốn không có yêu hắn. Đúng rồi, từ lúc bọn họ cùng một chỗ bắt đầu, Phượng Thần Anh đã nói quađây bất quá chỉ là một hồi trò chơi, có điều sau Phượng Thần Anh mang tấm mặt nạ tình thâm kia quá lâu, lời ngon tiếng ngọt nói quá rõ ràng, làm cho hắn hoàn toàn đã quên đây bất quá là một trò chơi. Dắt khóe miệng cười tự giễu, tác động đến vết thương trên ngực, đau đến hít thở không nổi. Hắn thua, thua đến, con mẹ nó, khó coi.

Gian nan khởi động thân thể, Đường Phi nhìn phía bên phải một ngăn tủ sơn nước tinh xảo, nơi đó là chỗ hắn cất tiền tài trước giờ kiếm được. Chậm rãi đứng dậy, Đường Phi cước bộ bất ổn hướng cái tủ kia, kéo ra một cái trong đó, ánh mắt kiên quyết.

Trong thư phòng, Thiết Hoán nhìn Phượng Thần Anhsắc mặt có chút tái nhợt, Cốc Dương nói cho hắn Phượng Thần Anh dùng chân khí thay Đường Phi chữa thương, uy lực UPhượng chưởng hắn tự nhiên biết, nên chữa thương cho Đường Phi,Phượng Thần Anh nhất định hao đi hơn phân nửa nội lực. Tại thời điểm hiện nay, Phượng Thần Anh làm như vậy đương nhiên rất nguy hiểm, nhưng mà Thiết Hoán lại không biết nên như thế nào đi trách cứ hắn. Cho dù là cùng nhau lớn lên, chủ nhân cũng từng nói, hắn cùng Các chủ là huynh đệ không cao thấp, nhưng cha từ nhỏ dạy hắn đạo lý tôn ti, Phượng Thần Anh với hắn mà nói, vĩnh viễn là chủ. Vì là chủ, hắn vĩnh viễn không có tư cách đi trách cứ chủ nhân cái gì.

“Lão gia, đã gần đến canh ba, là thời điểm chuẩn bị, trời vừa sáng ngài liền cùng Hiền vương khởi hành đi đất phong Lương Châu thành.” Thiết Hoán thấp giọng nói.

Phượng Thần Anh nhíu mày, nói: “Lần này, không bằng ngươi bồi Hiền vương đi Lương Châu thành đi. Đường Phi, ta không yên lòng.”

Thiết Hoán sửng sốt, Phượng Thần Anh thật thay đổi quá nhiều, chỉ là không biết thay đổi như vậy có thể duy trì bao lâu? Nghĩ nghĩ, Thiết Hoán mới nói: “Nhưng mà lão gia, chuyện ngài với Hiền vương cùng nhau hồi Lương Châu đã sớm truyền khai, nếu lâm thời mới thay đổi chủ ý, chỉ sợ sẽ khiến cho không ít người phỏng đoán, huống hồ, vị kia trong cung tùy thời sẽ...... Nếu lưu lại vào lúc này, chỉ sợ sẽ gây họa trên thân.” Thiết Hoán biết Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh căn bản không tính thật sự về Lương Châu, Hoàng Thượng chống đỡ bất quá chỉ hơn năm ngày nữa, mà Miên Cẩm cách Lương Châu có ngàn dặm xa, hơn nữa muốn dẫn Hiền vương phi đã mang thai sáu tháng, đi đường bộ ít nhất phải mười ngày mới tới. Trong cung đã hoàn toàn bị Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh nắm giữ trong tay, nếu Hoàng Thượng băng hà, ở trên đường Tần Nhan nhất định sẽ ra roi thúc ngựa trở về cản. Đến lúc đó quay lại, sẽ không chỉ cóquân độiHiền vương, còn có mười vạn Phượng Linh quân kia củaPhượng Thần Anh. Bọn họ tại thời khắc mấu chốt về đất phong, nhất định là muốn cố ý ở thời điểm Hoàng Thượng băng hà không có bên cạnh, một mục đích khác chính là dùng đội ngũ Hiền vương hồi đất phong dẫn dắt rời đi chú ý của mọi người, đồng thời làm cho quân độibí mật của Phượng Thần Anh có thể thông suốt cùng bọn họ hội hợp.

Phượng Thần Anh tự nhiên là biết lợi hạitrong đó, hơn nữa Phượng Linh quân nếu không có hắn tọa trấn, Tần Nhan trong tay không cóPhượng Linh phù,căn bản không chỉ huy được bọn họ. Nhưng nếu phía sau hắn đi rồi, Đường Phi làm sao bây giờ? Trầm mặc hồi lâu, Phượng Thần Anh rốt cục chậm rãi mở miệng: “Truyền lệnh xuống, làm cho những người cần đi theo chuẩn bị tốt, sáng sớm ngày mai liền cùng quân độiTần Nhan hội hợp. Thiết Hoán, ngươi lưu lại. Bảo vệ tốt Đường Phi, tối trọng yếu là coi chừng hắn, đừng cho hắn rời đi, ta sẽ mau chóng gấp trở về.”

Thiết Hoán khẽ nhíu mày, trong lòng khác thường nghị nhưng không có nói ra, bởi vì hắn biết đây là tốt nhất biện pháp . May mắn Mặc Trúc tiểu tử này coi như thông minh hiểu chuyện, ở Phượng Thần Anh bên người hẳn là có thể hỗ trợ. Liền nói: “Là, thuộc hạ tuân mệnh, thuộc hạ nhất định hội chiếu khán hảo công tử.”

Phượng Thần Anh gật gật đầu, vừa muốn cẩn thận nói với hắn chi tiết như thế nào chiếu cố Đường Phi, ngoài cửa liền truyền đến thanh âm kinh hoảng của Ưu nhi.

“Lão gia! Lão gia ! Không tốt, công tử không thấy !”

Phượng Thần Anh trong lòng rùng mình, đẩy ra Thiết Hoán vài bước chạy ra ngoài, một phen nhắc tới vạt áoƯu nhi, sắc mặt âm trầm nói: “Ngươi nói cái gì!”

Ưu nhi bị Phượng Thần Anh ánh mắt giết người dọa sửng sốt, phục hồi tinh thần lại nhanh chóng nói: “Vừa rồi thuộc hạ sắc xong dược định cấp công tử đưa đi, nhưng đẩy cửa ra cũng không thấy công tử ở trên giường, nhanh chóng chạy ra ngoài hỏi thị vệ canh giữ ở viện ngoại,nhưng bọn chúng đều nói không thấy công tử rời khỏi!”

Phượng Thần Anh buông Ưu nhi, cúi đầu suy nghĩ một trận, liền lập tức về phòng ngủ. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngăn tủ Đường Phi cất bạc bị mở, bên trong tấm ngân phiếu một ngàn lượng đã không thấy! Lại vọt vào dục trì mặt sau, bể kia phiến cửa sổ dùng để thông gió bị mở ra. Phượng Thần Anh đã biết sao lại thế này, Đường Phi là từ nơi này chạy đi, buổi sáng hôm nay hắn có thể tránh khỏi Ưu nhi cùng Mặc Trúc rời khỏi, cũng là dựa vào phiến cửa sổ này!

“Lão gia, làm sao bây giờ? Công tử bị thương, như vậy ra ngoài rất nguy hiểm.” Thiết Hoán vẫn đi theo phía sau Phượng Thần Anh tiến lên nói.

“Các ngươi đều canh giữ ở Phượng Tê Các, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được hành động thiếu suy nghĩ. Nếu trước hừng đông ta còn chưa trở về, ngươi liền thay thế ta cùng Tần Nhan hồi đất phong!” Phượng Thần Anh không cho ai lên tiếng, nói xong cũng không quay đầu lại rời đi.

Vừa mới đi ra Diên Phi viện, lại có hạ nhân báo lại, vừa rồi Đường Phi đoạt một con ngựa trong chuồng chạy, bởi vì hắn thân phận đặc thù lại thụ trọng thương, không ai dám thật sự ngăn cản hắn, đành phải tới bẩm báo Phượng Thần Anh.

“Một đám phế vật! Một bệnh nhân cũng ngăn không được!” Phượng Thần Anh áp chế nổi giậnkhông ngừng cuồn cuộntrong lòng, một chưởng chụp khai hạ nhânđến bẩm báo kia.

Vốn nằm trong số những người đi theo, Mặc Trúc đã sớm ở đại môn chờ xuất phát. Không lâu hắn liền nhìn đến một người cưỡi ngựa từ cửa sau Phượng Tê Cácphóng ra, nhìn đến thân ảnh quen thuộc liền kinh nghi bất định, Mặc Trúc một bên kêu một bên muốn đuổi theo, lại bị những người khác ngăn cản, sắp xuất phát tùy ý rời khỏi đơn vị là trọng tội! Mặc Trúc lo lắng không thôi nhìn bóng người đã biến mất vào ngã tư đườnghôn ám, do dự hồi lâu vẫn là quyết định đuổi theo, liền nhìn đến Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm, một thân sát khí đi ra. Thị vệ hạ nhânđi theo đều sợ tới mức nhảy dựng, đồng loạt quỳ trên mặt đất hành lễ. Thấy Phượng Thần Anh sắc mặt không thích hợp, Mặc Trúc vừa muốn mở miệng hỏi, đã bị Phượng Thần Anh đoạt lấy một con ngựatrong đó, nhảy lên lưng ngựa chạy như bay ra ngoài, trong nháy mắt liền không thấy thân ảnh của hắn.

“Này, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra......” Mặc Trúc mờ mịt nhìn ngã tư đườngtrống rỗng, trong lòng có dự cảm không tốt.

Đường Phi hung hăng trừu động mã tiên, thanh âm “ba ba” quất lên thân ngựacùng tiếng vó ngựa ở ngã tư đường yên tĩnh hắc ám dị thường rõ ràng. Bởi vì quá mức kịch liệt xóc nảy, Đường Phi ngực truyền đến từng trận buồn đau, thời điểm chạy ra trên người chỉ mặc một kiện áo đơn, giữa đêm khuya ở trên lưng ngựa phóng nhanh, mỗi trận gió xẹt qua giống như đao nhọn đánh vào người. Hầu gian có chất lỏng tanh ngọt muốn dâng lên, trước mắt xem này nọ cũng đã có chút mơ hồ, Đường Phi cắn chặt răng, dục vọng muốn rời đi nơi này là mãnh liệt cùng chấp nhất trước nay chưa từng có, đây cũng là thứ duy nhất chống đỡ cho hắn mãi đến hiện tại đều không có ngã xuống.

“Người nào !” Một đội thủ vệ tuần thành vừa vặn tuần tra đến ngã tư đường này, nhìn thấy một người không muốn sống cưỡi ngựa hướng hoàng thành phóng tới, liền đồng loạt giơ lên trường mâu trong tay chỉ vào Đường Phi. Người cầm đầu quân đội thủ thành chính là Vệ Liêm Vệ tướng quân, nhìn đến Đường Phi không chút nào để ý tới thủ vệ cảnh cáo, liền căm tức rút ra bảo đaobên hông, đối Đường Phi đang xông tới một trận quát mắng: “Con mẹ nó,bảo ngươi dừng lại không nghe thấy à! Nếu không dừng lại cũng đừng trách bản tướng quân không khách -- ai u!” Vệ Liêm nói còn chưa xong, Đường Phi liền cưỡi ngựa thẳng tắp hướng hắn phóng lại đây, nếu không phải phó tướng bên người hắnđúng lúc kéo hắn một phen đã sớm bị đánh bay!

Bởi vì phó tướng kia lôi kéo mà trực tiếp mông ngã xuống đất,Vệ Liêm đau thẳng kêu to, một bên mắng một bên quát: “Các ngươi còn thất thần làm cái gì! Lấy cung tiễn! Đem tạp nhân kia bắn xuống cho lão tử!”

“Dạ!” Cung tiến thủ đi theo nhanh chóng đáp cung lạp tiễn, nhắm ngay ngực Đường Phi đã sắp chạy xaphóng một mũi tiên!

Tuy rằng Đường Phi đã chạy rất xa, nhưng trong thành, thủ vệ binh khí đều tối hoàn mỹ, cung tiến thủ kia bắn ra tiễn có tầm bắn hơn bách lý! Mắt thấy mũi tên sẽ thẳng tắp đâm vào ngựcĐường Phi, trong bóng đêm một đạo ánh sáng lạnh sắc bén xẹt qua, đem mũi tên bắn lén cắt thành hai đoạn rơi xuống đất.

Vệ Liêm cả kinh, nhanh chóng đem tiểu đội tụ tập đứng lên, cảnh giác nhìn bốn phía. Có thể dùngkiếm khí sắc bén như vậy chặt đứt chi tiễn, ở Miên Cẩm chỉ có vài người làm được, người ẩn ở chỗ tối này nhất định không đơn giản, cũng có thể là gian tế địch quốc phái tới!

“Đều tránh ra cho ta!” Lúc này Phượng Thần Anh đã cưỡi ngựa đuổi tới.

Vệ Liêm tập trung nhìn vào, nhận ra cư nhiên là Các chủPhượng Tê Các, còn chưa kịp lên tiếng, hắn đã vọt tới một bên.

Vệ Liêmlại ngã xuống đất lần nữa hùng hùng hổ hổ đứng lên, một bên mắng một bên tâm tư nhanh chuyển. Đầu tiên là phân phó đám tuần thành thủ vệ của hắn đều phải đối chuyện đêm nay giữ bí mật, sau đó tìm đến tâm phúc của mình bảo hắn đến thái tử phủ, đem chuyện vừa rồi báo cáo choTần Nghị.

Phượng Thần Anh đã muốn đuổi kịp Đường Phi, hai người khoảng cách dần dần ngắn lại. Đường Phi cắn răng hung hăng súy động mã tiên, con ngựa ăn đau chạy như điên.

Mắt thấy hai người khoảng cách lại kéo ra, Phượng Thần Anh lập tức muốn bắt lấy Đường Phi mang về hảo hảo giáo huấn một trận!

“Đường Phi! Dừng lại! Có nghe hay không! Theo ta trở về !” Phượng Thần Anh ở phía sau hắn hò hét, Đường Phi lại giống không có nghe thấy, tiếp tục ruổi ngựa chạy về phía trước. Hắn đã nhìn thấy tháp cao năm tầng kia!

Phượng Thần Anh ánh mắt trầm xuống, Đường Phi, ngươi liền nghĩ như vậy rời đi ta?! Vận khởi chưởng lực mạnh phách về phía lưng ngựa, con ngựa ăn đau cao giọng hí lên, phát điên hướng phía trước phóng đi, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi khoảng cách nháy mắt đến gần không ít. Đúng lúc này, Phượng Thần Anh đạp một cái bay vọt lên, mũi chân ở trên yên ngựa mượn lực nhảy về phía trước -- nhảy lên ngựa của Đường Phi. Phượng Thần Anh thân thủ kéo lại dây cương trong tay Đường Phi muốn đem ngựa dừng lại, nhưng không đợi hắn ôm chặt Đường Phi, Đường Phi liền buông lỏng dây cương, cả người nghiêng từ trên lưng ngựa ngã xuống!

“Đường Phi !” Phượng Thần Anh bị dọa, không chút suy nghĩ liền vươn tay cầm trụ Đường Phi, đi theo hắn cùng nhau ngã xuống ngựa. Gắt gao đem Đường Phi hộ ở trong lòngmình, Phượng Thần Anh ôm hắn ở trên mặt đất quay cuồng vài vòng, lưng đụng vào bậc thềm đá ngã tư đường mới ngừng lại được. Ngựa thất thoát dây cương, một bên hí lên, một bên chạy không còn bóng dáng.

Phượng Thần Anh thở hổn hển vẫn còn bị hành động không muốn sống vừa rồi của Đường Phi dọa chưa hồi thần được, nằm trên mặt đất đem người gắt gao ôm vào trong ngực, một cử động cũng không dám, trong mắt tràn đầy vui sướng cùng hoảng sợ. Nếu vừa rồi hắn chậm một bước, Đường Phi liền từ trên con ngựa chạy như điên thế ngã xuống,cho dù không chết cũng phải mất nửa cái mạng! May mắn, may mắn bảo vệ được hắn......

“Buông.” Người trong lòng giật giật, thanh âm nặng nề, lại dị thường bình tĩnh.

“Phi nhi, chúng ta trở về hãy nói chuyện được hay không? Trên người ngươi có thương tích, không thể tái ép buộc.” Phượng Thần Anh chẳng những không có buông tay ra, ngược lại đem người ôm càng chặt.

“Ngươi thừa biết, ta sẽ không tái trở về.” Đường Phi ngẩng đầu lên nhìn Phượng Thần Anh, khóe môi nhếch thành trào phúng tiếu ý, ánh mắt lãnh khốc: “Ta nhớ rõ ta đã nói, chờ ánh mắt ngươi tốt ta liền rời đi, ngươi hiện tại có thể nhìn thấy.”

Phượng Thần Anh bị Đường Phi trào phúng tiếu ý đâm đến trong lòng đau xót, lúc trước Đường Phi nghe hắn nói lời ngon tiếng ngọt, khi đó liền thường thường cườinhư vậy, lúc ấy hắn chẳng hề để ý, bởi vì bản thân hiểu được kia không phải tình cảmchân chính. Nhưng hiện tại, bảo hắn làm sao có thể không để ý?

“Ngươi đã nói ngươi yêu ta.” Phượng Thần Anh nhìn chằm chằm vào Đường Phi, chấp nhất mà bá đạo.

Đường Phi nghe vậy nở nụ cười, một bên ho khan một bên cười: “Ngươi cũng là nam nhân, nam nhân nói lời tâm tình, cho tới bây giờ cũng không có thật mà.” Tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, ngực buồn đau như là một khối đại thạch trầm trọng áp hắn không thở nổi, làm cho hắn nhịn không được ho khan từng tiếng.

“Ngươi nói cái gì!” Lời Đường Phi giống như một đại côn đánh xuống, vừa nặng vừa ngoan, Phượng Thần Anh xoay người đem Đường Phi đặt ở dưới thân, thần sắc âm ngoan: “Ngươi gạt ta?!”

Phượng Thần Anh động tác thô bạo làm cho ngực Đường Phi một trận huyết khí cuồn cuộn, không ngừng ho khan. Nhưng nhìn đến bộ dáng Phượng Thần Anh, cư nhiên có một loại khoái cảmtrả thù, cưỡng chế vị ngọt ở hầu gian, Đường Phi tươi cười ngoan tuyệt: “Phải, ta căn bản không có yêu ngươi. Ta chỉ đáng thương ngươi, nếu không phải nghĩ đến ngươi vì ta mà thành kẻ mù, ta căn bản sẽ không lưu lại, mỗi lần cùng ngươi trên giường, ta đều muốn nôn!”

“Ngươi nói cái gì! Ngươi nói cái gì!” Phượng Thần Anh cầm lấy vạt áo Đường Phi đem người nhắc tới, mắt phượngđỏ bừng sớm đã không còn nhu tình cùng yêu thươngngày xưa, mà là tràn ngập điên cuồng nổi giận. “Ngươi không thích ta? Ngươi nói ngươi không thích ta?! Hảo, hảo! Ta thượng ngươi, ngươimuốn nôn phải không? Ta sẽ nhìn xem ngươi là muốn phunhay là không ly khai ta!” Dứt lời, mặc kệ nơi này vẫn ở trên đường cái, Phượng Thần Anh đã hung hăng vạch raxiêm y đơn bạc của Đường Phi, cúi đầu cắn hai điểm hồng anhtrước ngực hắn.

“Ân !” Đau đớn từ trước ngực truyền đến, sợ hãi chưa bao giờ từng có làm cho Đường Phi theo bản năng bắt đầu giãy dụa: “Phượng Thần Anh! Ngươi nếu dám đối tanhư vậy, ta sẽ hận ngươi cả đời!” Phượng Thần Anh như thế nào có thể đối hắn như vậy! Như thế nào có thể !

Phượng Thần Anh buông ra hai điểm bị hắn cắn nát, trên môi còn vương một chút màu đỏ tươi quỷ dị đáng sợ, khóe môi gợi lên tươi cười lãnh lệ vô tình. Xả hạ đai lưng dễ dàng đem hai tay Đường Phi không ngừng giãy dụa trói ra sau lưng, Phượng Thần Anh cúi đầu cắn môi Đường Phi.

Đường Phi nghiêng đầu tránh đi, Phượng Thần Anh thân thủ kiềm trụ cằmhắn, hạ thân không hề báo trước đâm vào chỗ tư mật của Đường Phi. Thanh âm thống khổ kêu rên bị Phượng Thần Anh nuốt vào trong miệng, kịch liệt đau đớn làm cho Đường Phi không ngừng mấp máy giãy dụa, lại đưa tới càng nhiều thống khổ cùng người nọ càng thêm va chạmthô bạo.

Đường Phi ý thức mơ hồ, thần trí lại thanh tỉnh vô cùng. Hắn muốn khóc, càng muốn cười. Tuyệt vọng buông tha giãy dụa, tùy ý người nọ bài bố.

Từ ngay từ đầu đến chấm dứt, Phượng Thần Anh đều thanh tỉnh, cũng không phải cái gì bỗng nhiên mất đi lý trí đối Đường Phi cường bạo, lại càng không ở sau dùng nhất thời hồ đồ, lấy cớ đến cầu Đường Phi tha thứ. Trên thực tế hắn cũng không hối hận làm như vậy. Từ thời điểm tám tuổi năm ấy lần đầu tiên giết người, hắn chỉ biết, nếu muốn được đến người khác thần phục, đầu tiên phải để cho người khác sợ hãi ngươi. Năm đó sau khi “Hắn” thành hoạt tử nhân, “người kia” đem hắn để tại trong phòng hắc ám, cùng sáu tráng hán kia chung một chỗ, chính là bởi vì hắn căn bản không chiếm được tôn trọngcủa hạ nhân, thậm chí thường thường ở sau lưng nghị luận hắn yếu đuối, “người kia” cảm thấy trên mặt không ánh sáng, đồng thời cũng muốn vứt bỏ bình hoa vô dụng như hắn. Năm đó nếu không phải bởi vì “người kia”và “hắn”, hạ nhân căn bản đối hắn nhất cốkhinh thường. Bất quá, sau đêm đó, khi “người kia” mang theo hắn từ hắc phòng trở ra, nhìn đến sáu người đã bị phân thây kia, một thân là máu chính mình, từ đó về sau không còn người dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Dùng huyết tinh củng cố địa vị củamình, dùng tàn bạo làm cho người ta thần phục, hắn biết những người đó ở sau lưng nói hắn là Tu La chuyển thế, nhưng như thế thì đã sao? Ít nhất không có người dám thương tổn hắn, phản bội hắn!

Nếu Đường Phi nói không thích hắn, muốn chạy trốn, hắn liền đem Đường Phi biến thành những người đó, sợ hãi hắn,thần phục hắn, sau đó cũng không dám rời đi hắnnữa. Cho dù không chiếm được hắn yêu, cũng phải giam cầm hắn cả đời.

Đường Phi trần truồng vẫn nằm ở trên mặt đất ẩm ướt không nhúc nhích, trên người nơi nơi đều là dấu vếtbị thi ngược qua đi. Phượng Thần Anh đem ngoại bào cởi ra bao bọc trên người Đường Phi, sau đó đem người nâng dậy, thấp giọng nói: “Không cần còn muốn rời đi, đừng ép ta đem ngươi khóa lại.”

Đường Phi dắt khóe miệng bị cắn nát nở nụ cười một tiếng, hắn nghĩ đến Phượng Thần Anh đối hắn cho dù không yêu, tối thiểu tình cảmcùng tôn trọng vẫn phải có, nhưng cho tới bây giờ hắn mới hiểu được, chính mình cùngđám công tử phu nhânhai viện lúc trước của hắn không có khác biệt. Phượng Thần Anh muốn chinh phục hắn, muốn hắn cúi đầu, muốn hắn cam tâm tình nguyện thư phục, muốn hắn thừa nhận yêu hắn, cho nên ngay từ đầu liền thiết lập một cục diện. Chính mình thật sự là ngu xuẩn, đối phương bất quá là giả bộ một cái đáng thương, nói vài câu lời ngon tiếng ngọt, bản thân liền thua rối tinh rối mù. Tình yêu? Đều là chó má! Mẫu thân đáng thương của mình kia, chính là một minh chứng tốt nhất, đáng tiếc bản thân không chút nào biết lấy đó tham khảo, ngược lại còn ngu ngốc hồ hồ một đầu đâm vào. Là bản thân xứng đáng, bị coi thường !

Đường Phi một bên điên cuồng mà cười to, một bên hung hăng ném chính mình một cái tát, một cái tát này thật sự không lưu nửa phần lực, hai má góc cạnh rõ ràng kia nhất thời sưng đỏ không chịu nổi.

Phượng Thần Anh trong lòng co rút đau đớn, bắt lấy tay Đường Phi đang tự ngược đem người đặt trong lòngmình, thống khổ nhắm hai mắt lại.

--------------------

## 79. Chương 79: Tuyệt Vọng

Khi Phượng Thần Anh thất hồn lạc phách, một thân bẩn loạn đem Đường Phi hôn mê bất tỉnh ôm vềPhượng Tê Các, hạ nhân lại luống cuống tay chân bận rộn một trận, thẳng đến lúc Cốc Dương bị ngườitừ trong ổ chăn ấm áp đào ra mang đến Diên Phi viện mới có thể nghỉ ngơi hít thở, đồng thời ở phía sau đồng loạt nghị luận, Phương Lâmcông tử này quá không biết tốt xấu, ba lần bốn lượt trốn đi không tính, mỗi lần còn muốn lão gia tự mình tìm trở về, hắn nghĩ đến bản thân là nhị chủ tử của Phượng Tê Cácsao? Lão gia bất quá chỉ ngoạn ngoạn mà thôi, lại lúc nào cũng muốn gây ra chuyện, làm hại lão gia không có cách nào khác cùngHiền vương hồi đất phong, thật sự là đại phiền toái!

Lời này làm cho Ưu nhi bưng dược tới Diên Phi việnnghe thấy, hung hăng quát đám hạ nhân thích nói huyên thuyên này một cái: “Các ngươi nếu còn muốn hầu hạ ở Diên Phi viện, liền an phận một chútcho ta, nếu còn để ta nghe được các ngươi nói này nọ về công tử, ta lập tức rút lưỡi một đám các ngươi!”

Vài hạ nhânkia cúi đầu rụt cổ, khúm núm vâng dạ, đơi Ưu nhi đi rồi, lại bắt đầu nhỏ giọng mắng lên, lần này thậm chí ngay cả Ưu nhi cũng bị mắng vào.

Cốc Dương nguyên bản chưa tỉnh ngủ, bị ngườidựng dậy sau một đường hùng hùng hổ hổ kéo đến Diên Phi viện. Đợi nhìn đến Đường Phi bất quá mới một đêm mà thương thế trở nên nghiêm trọng, liền trực tiếp chỉ vào Phượng Thần Anh mắng ra, hắn rời giường luôn luôn dễ nóng giận, phía sau cho dù đối mặt Phượng Thần Anh hắn cũng mắng đến nước miếng bay tứ tung.

“Phượng đại Các chủ! Ngươi tin hay không lần sau còn dám đem ta từ ổ chăn nhảy ra, ta liền độc chết ngươi! Nhiễu mộng đẹp người khác cũng giống như giết cha mẹ, đoạt thê nhi, ngươi nói một chút xem ngươi đã giết cha mẹ lão tử bao nhiêu lần?!” Cốc Dương một bên mắng, một bên vạch ra quần áoĐường Phi, trong mắt có chút nghi hoặc nói: “Làm gì không cho hắn cái chăn? Khoác kiện áo khoác để làm gì -- úc!” Cốc Dương hấp một ngụm khí lạnh, thanh âm nhỏ nhưng rõ ràng, trong mắt kinh nghi bất định, trên người Đường Phi, vừa thấy liền biết, là......

Mạnh mẽ xoay người nhìn về phía Phượng Thần Anh ngay từ đầu đã trầm mặc không lên tiếng, đứng ở một bên, Cốc Dương hỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm dẫn theo một chút phẫn nộ: “Đây là có chuyện gì? Ngươi làm?!”

“Phải.” Phượng Thần Anh thản nhiên thừa nhận, nhìn trên người Đường Phi loang lổ nhiều điểm bầm tím, cùng hai giữa hai chân thon dài trắng nõn uốn lượn chảy xuống một đạo máu đỏ tươi chói mắt, trong mắt hiện lên một tia hối hận, thanh âm lại dị thường bình tĩnh.

“Vì cái gì.” Cốc Dương cố gắng bình phục tâm tình phẫn nộ giờ phút này của mình, bình tĩnh hỏi. Hắn bình sinh hận nhất chính là loại chuyện này, Phượng Thần Anh biết rõ, năm đó “Hắn” đem mình từtrong tay súc sinh kia cứu ra, khi đó Phượng Thần Anh đã đi theo bên người“Hắn”.“Hắn” chẳng những giết tên súc sinh đó, còn thu lưu một kẻ hạ lưu không chịu nổi như mình, dạy hắn y thuật, cho hắn chỗdung thân. Phượng Thần Anh vẫn luôn biết, hắn hận nhất, là cái gì!

“Bởi vì hắn muốn rời khỏi ta.” Phượng Thần Anh tầm mắt vẫn đều ở trên người Đường Phi, căn bản không có nhìn đến Cốc Dương mặt mày vặn vẹo.

Không hề phòng bị, Phượng Thần Anh bị Cốc Dương đánh một quyền lảo đảo, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Phượng Thần Anh không có hoàn trả, vẫn ngơ ngác nhìn Đường Phimình đầy thương tích.

Cốc Dương cực giận phản cười, nhìn Phượng Thần Anh cười lạnh nói: “Đây là đáp án ngươi muốn? Hừ, ngươi cùng cái ‘người’ bức tử ‘hắn’ có cái gì khác nhau? Quả nhiên, đúng là ‘cha nào con nấy’!”

Phượng Thần Anh chấn động, nắm chặt hai đấm đang run kịch liệt, hai mắt vẫn lưu luyến ở trên người Đường Phirốt cục nâng lên, nhìn về phía Cốc Dương, trong mắt tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm.

“Câm miệng !” Phượng Thần Anh thanh âm trầm thấp ngoan lệ: “Không nên ép ta giết ngươi.”

“Hừ,” Cốc Dương chẳng hề để ý, cười nói: “Mệnh này của ta là do ‘hắn’ cứu trở về, ngươi là thân sinh nhi tử của ‘hắn’, muốn giết ta, ta sẽ không có bất luận phản kháng gì, coi như hoàn trả ân tình năm xưa.”

Nhìn Cốc Dương không hề sợ hãi, Phượng Thần Anh trong mắt sát khí dần dần thối lui, lại xoay người nhìn về phía Đường Phi, lạnh lùng nói: “Ta sẽ không giết ngươi, ngươi chết, Đường Phi ai tới cứu?”

Cốc Dương cười nhạo một tiếng, cũng xoay người sang chỗ khác, dùng khăn ấm đã sớm chuẩn bị tốt cấp Đường Phi rửa sạch thân thể, nói: “Phượng Thần Anh, đây là một lần cuối cùng ta giúp ngươi, đợi sau khi Đường Phi tốt hơn, ta liền rời đi. Ta lúc trước tới tìm ngươi, chính là một sai lầm.” Năm đó bản thân học y thuật có thành tựu, “Hắn” liền muốn y rời đi, hành y tế thế, năm năm sau y lại trở về địa phươngkia, “hắn” đã nằm trong băng quan(quan tài bằng băng), trở thành một hoạt tử nhân không còn cảm xúc, Phượng Thần Anh cũng đã ly khai. Vì báo ân, hắn đi vào Miên Cẩm tìm được Phượng Thần Anh, từ đó về sau trở thành y sư dưới trướng của hắn. Sau đó lại thêm một cái năm năm, Phượng Thần Anh hoàn hoàn toàn toàn biến thành một người khác. Lúc trước, vị tiểu đệ đệtuy rằng hơi yếu đuối, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười xinh đẹp hắn nhìn thấy đã không còn, người hiện tại này, làm cho hắn đau lòng, cũng thương tiếc.

Phượng Thần Anh thản nhiên xả một chút khóe miệng, nói: “Tùy ý ngươi.”

Cốc Dương không hề lên tiếng, cẩn thận thay Đường Phi lau chùi miệng vết thương, trong mắt mang theo thương xót: Đường Phi, bị người như vậy yêu thương, ngươi hạnh phúc hay là bất hạnh đây? Hắn từng nghĩ đến Đường Phi xuất hiện, có thể thay đổi Phượng Thần Anh, nhưng ai biết......

Phượng Thần Anh dựa ở bên cột giường, nhìn Đường Phi thất thần.

Ngoài cửa, Ưu nhi bưng khay, cúi đầu nhìn chén dược màu đen, hơi nước bốc lên mang theo hương vịchua xót, một giọt thanh lệ nhỏ vào trong dược, thản nhiên tạo nên một cơn gợn sóng nhỏ.

-----------------

Tần Diệp thất hồn lạc phách ngồi ở trên nóc nhà Phương Hoa Lâu, đầu ngón tay đang run nhè nhẹ. Hắn chạy trốn, thời điểm khi hắn hiểu được Phượng Thần Anh sẽ đối Đường Phi làm chuyện gì, hắn đã chạy trốn. Từ lúc biết Đường Phi gặp chuyện không may, hắn liền vẫn ẩn núp ở Phượng Tê Các, nhìn đến Đường Phi một đường chạy trốnvẫn đi theo hắn, là hắn đánh rơi mũitên kia. Sau đó thấy hắn cùng Thần Anh cùng nhau ngã xuống ngựa, nhìn thấy Thần Anh đối hắn thương tổn. Hắn giống như bắt gặp hình ảnh chính mìnhnăm đó, giống như thấy được chuyện năm xưa tái diễn. Hắn vẫn muốn đem Thần Anh dạy dỗtốt, làm cho hắn trở thành hài tử ưu tú nhất thế gian. Nhưng mà, hắn làm sai! Hắn tự tay đem Thần Anh, biến thành ma quỷ! Cho nên tại một khắckia, hắn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn làm như không thấy, bỏ chạy trối chết !

“Thực xin lỗi, hài tử, thực xin lỗi......” Tần Diệp chảy xuống nước mắt thống khổ,thì thào tự nói, đây là nói với Đường Phi, cũng là nói với Phượng Thần Anh.

Dựa ở bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn Tần Diệpđối diện, Yến Tự lệ tuôn như vỡ đê. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết chủ nhân chưa bao giờ khócnhư vậy, cho dù là năm ấy “hắn” tự tuyệt vu trước mắt chủ nhân, chủ nhân cũng không chảy qua một giọt nước mắt. Nhưng đêm nay, Tần Diệp tựa hồ đem thống khổ cùng bi thương áp chế trong lòng suốt mười năm qua đều phóng ra, Yến Tự xem trong lòng khó chịu, cùng hắn rơi lệ.

Thiết Viêm nhẹ nhàng đi đến bên người nàng, thân thủ ôm lấy bờ vainhu nhược. Yến Tự dựa ở trước ngựchắn, nước mắt làm ướt xiêm y.

Ngẩng đầu nhìn lên Tần Diệpvẫn cao cao tại thượng, cường thế uy nghiêm kia, Thiết Viêm vô thanh thở dài. Mấy năm nay, Tần Diệpđồng dạng sống quá thống khổ.

Thái tử phủ.

Tần Nghị lấy tay chống cằm, hạ mắt suy nghĩ sâu xa. Phượng Thần Anh cư nhiên vì Đường Phi buông tha việccùng Tần Nhan hồi Lương Châu thành, đối với hắn mà nói không phải tin tứctốt. Tần Chiêu từ nửa tháng trước cũng đã trở về đất phong, ở mặt ngoài là ngốc tử an phận thủ thường, nhưng hắn nhận được mật báo là Tần Chiêu ở đất phong ngấm ngầm điều khiển binh mã, ở trong một chỗkhông dễ phát hiện hạ trại luyện binh. Hai tòa thành trì đó là địa phương có thuỷ lợi tối phát đạt củaMiên Cẩm, bình thường các nơi tiến cống cùngđánh thuế đều từ thủy lộ hai tòa thành trì này vận chuyển lại đây, có thể nói là mạch máu then chốt thông suốt Miên Cẩm. Tần Chiêu ở đó hạ trại luyện binh, quân đội phân bố ẩn ẩn thành một thế cục vây quanh. Hành động rõ ràng như vậy lại khiến hai tướng thủ thành cư nhiên giống như kẻ mù, cái gì cũng nhìn không thấy, Tần Nghị biết từ lúc hai tháng trước, bọn họ đã sớm cùng Tần Nhan Tần Chiêu bí mật gặp mặt, sau đó đạt thành hiệp nghị, trở thành phe Hiền vương. Mà cáiTần Nghị muốn chính là như vậy, trong tay hắn đã sớm có căn cứ chính xác về âm mưu tạo phản của Tần Nhan Tần Chiêu cùng hai tướng thủ thành kia, còn có việc Tần Diệp Minhbị bệnh, hắn cũng biết một chút nội tình. Chờ bọn họ liên thủ phát binh,rồi để bọn chúng vừa tiến vào thành, liền đem chuyện bọn họ liên thủ phạm thượng hành thích vua chiêu cáo thiên hạ! Tần Nhan cùngTần Chiêu vẫn nghĩ hắn là mộtthái tử hữu danh vô thực, ai có thể tưởng tượng được, trong tay hắn đang nắm một cổ binh lực vô cùng cường hãn? Tần Nhan nghĩ đến lúc đó là hắn đem mình vây khốn, lại không biết rằng, hắn mới chân chính là bị thú bị nhốt trong lồng! Nhưng mà, tại thời khắc khẩn yếu, Phượng Thần Anh cư nhiên vì một Đường Phi lưu lại Miên Cẩm! Tuy rằng không đến mức quấy rầy toàn bộ kế hoạchTần Nghị, nhưng nếu Phượng Thần Anh ở lại, khó bảo toàn hắn sẽ không phát hiện ra kế hoạch của mình cùngdị động trong thành Miên Cẩm, Phượng Linh quântrong truyền thuyết của hắn đến nay vẫn chưa điều tra ra một chút tin tứchữu dụng, nếu hắn biết Tần Nhan bị mình vây khốn, có lẽ sẽ lập tức hành động điều động Phượng Linh quân,như vậy sẽ biến thành trở ngại lớn nhất trong kế hoạch!

Tần Nghị cau mày suy nghĩ, mắt sáng như đuốc, nếu Đường Phi đối với Phượng Thần Anh trọng yếu như thế, vậy lợi dụng hắn một chút cũng tốt lắm. Hắn có thể vì Đường Phi tại loại thời điểm mấu chốt này bỏ mặc Tần Nhan không để ý, như vậy nhất định sẽ vì Đường Phi mà cam tâm tình nguyện thúc thủ bị bắt!

------------------

Trên đường tớiLương Châu thành, quân độiTần Nhan thong thả bước đi. Chiếu theo tốc độnày, bọn họ ít nhất phải nửa tháng mới có thể tới. Nhưng mà không ai dám cất lời dị nghị, bởi vì Hiền vương phi đi theo đã mang thai sáu tháng, nếu lỡ như tăng tốc độkhiến Vương phi xóc nảy sảy thai, cho dù có chín cái mạng cũng không đủ trả.

Tần Nhan ngồi ở bên trong xe ngựahoa lệ rộng thùng thình, sắc mặt âm trầm, ánh mắt oán độc. Bởi vì Chân Châu Nhi có thai, bọn họ tọa hai xe ngựa khác nhau, một trước một sau lần lượt di chuyển. Nếu lúc này bị Chân Châu Nhi nhìn Hiền vươngluôn nho nhã tuấn tú lộ ra loại dục vọng giết người thống khoái, chắc chắn bị dọa đến phát khóc.

Chuyện Phượng Thần Anh bỏ mặc hắn đi tìm Phương Lâm, là thời điểm Thiết Hoán đến cùng hắn hội hợp mới biết được. Lúc ấy hắn hận không thể bay ngay đến Phượng Tê Các, đem Phương Lâmphanhthây vạn đoạn! Nhưng mà hắn không thể, cho nên đành phải điều chỉnh cảm xúc mang theo đội ngũ khởi hành. Hắn không biết Phượng Thần Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì, lần đó ở Lãm Nguyệt Lâu, hắn rõ ràng đối chính mình biểu lộ cõi lòng, cũng rành mạch nói qua đợi sự tình chấm dứt, sẽ đem Phương Lâmgiao cho hắn xử trí. Nhưng hôm nay, tại thời điểmtrọng yếu, hắn cư nhiên bỏ mặc mình, bỏ xuống đại quân đi tìm Phương Lâm !

Thần Anh, ngươi rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả? Vì cái gì ta càng ngày càng đoán không ra tâm của ngươi? Tần Nhan hai tay dần dần nắm chặt, bực mình đem đồ đạc xung quanh đánh đổ, một ngày nào đó hắn sẽ làm cho Thần Anh lại yêu thương mình, sau đó khiến hắn tự tay giết chết tiện nhânkia! Hắn tin tưởng một ngày này sẽ đếnrất nhanh, rất nhanh.

Hai bên thị vệ hộ tống xe ngựa nghe được bên trong xe có động tĩnh thì cả kinh, ý bảo nội thị thái giám bị bộ phía sau tiến lên xem xét. Thái giám kia gật gật đầu, vội vàng xốc lên màn xe nhìn lại, vừa thấy thiếu chút nữa bị dọa khiến hắn bật kêu sợ hãi!

Tần Nhan trên mặt không còn nhân ái dễ gần bình dị gần gũingày xưa, chính là đang lạnh lùng nhìn chằm chằm tên nội thị lớn mật kia, trong mắt sát ý tràn ngập.

“Vương, vương, Vương gia, ngài, ngài không có việc gì chứ?” Nội thị bị dọa toàn thân phát run, cúi đầu nói chuyện đều mang theo run run.

“Cút! Lần sau nếu không được gọi còn dám lại đây, bổn vương sẽ lấy đầu của ngươi!” Tần Nhan nói chuyện thanh âm ép tới cực thấp, lại mang theo hung ác sát ý, dọa tên nội thị thiếu chút nữa khóc ra, nhanh chóng gật đầu vâng dạ buông xuống màn xe, cúi đầu một bên phát run, một bên theo xe ngựa chạy đi. Gã thị vệ bảo hắn tiến lên xem xét khi này mạc danh kỳ diệu, vừa rồi lời Tần Nhan nói, một câu hắn cũng chưa nghe thấy. Tiểu thái giám này tại sao bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch giống như đang sợ cái gì? Vương gia có khủng bố như vậy sao?

Đi theo ở sau xe Tần Nhan chính là đám người Thiết Hoán, việc tiểu thái giám thăm dò Tần Nhan, sau trên mặt trong nháy mắt hoảng sợ, hắn đều xem rành mạch. Thiết Hoán hừ lạnh một tiếng, Tần Nhan là loại người nào hắn biết rõ, chắc là tiểu thái giám kia vừa rồi thấy được hắn bộc lộ bản tính thật sự mới sợ hãi như vậy đi? Thời điểm hắn đối Tần Nhan thuyết minh nguyên nhân, ánh mắt Tần Nhan nhìnhắn cũng là hận không thể đem hắn xả thành tám khối.

Mặc Trúc cách Thiết Hoán vài bước phía sau ruổi ngựa tiến lên, cùng Thiết Hoán song song, nhỏ giọng hỏi: “Thiết tổng quản, ngươi có biết lão gia cùng công tử đã xảy ra chuyện gì không? Nói cho ta biết, công tử rốt cuộc làm sao vậy!”

Thiết Hoán thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi, ngươi ở bên lão gianhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không rõ ràng sao? Không cần tiếp tục tham cứu, nếu không cả chính mình chết như thế nào, cũng không biết.”

Mặc Trúc sửng sốt, dừng ngựa. Đợi Thiết Hoán đã đi rất xa mới phản ứng lại đuổi theo, trong lòng càng thêm lo lắng tình cảnh củaĐường Phi. Nếu hắn không đoán sai, tối hôm qua công tử là muốn rời đi. Công tử đến tột cùng làm sao vậy, vì cái gì muốn rời đi? Lão gia sẽ đối hắn như thế nào? Sẽ -- giết hắn sao?! Mặc Trúc bị ý nghĩ bản thân dọa rùng mình một cái, sẽ không, lão gia thương yêu, đau xót công tửnhư vậy, như thế nào có thể giết hắn? Cho dù, cho dù lão gia thật sự nghĩ vậy, cũng còn có Ưu nhi, hắn phát hiện sự tình không đúng, nhất định sẽ cứu công tử. Đúng, sẽ không có việc gì, nhất định không có việc gì. Mặc Trúc an ủi chính mìnhnhư vậy, bất an không yên ly khai Miên Cẩm.

---------------

Đường Phi bị đau nên tỉnh. Nhìn đỉnh giường quen thuộc kia một trận, mới gian nan khởi động thân thể ngồi xuống. Bộ vị tư mật truyền đến đau nhứckhó có thể mở miệng, ngũ tạng lục phủ tức thì giống như bị đảo lộn, cả hô hấp đều cảm thấy phải cố hết sức. Hết thảy, hết thảy này, đều nói cho Đường Phi, tối hôm qua không phải nằm mơ, tất cả đều là thật sự.

“Chi nha” một tiếng, cửa bị đẩy ra, tiếng bước chântận lực bồi tiếp nhẹ nhàng mà cẩn thận. Đường Phi rất quen thuộc tiếng bước chânnày, trước kia hắn trúng độc mê man, Phượng Thần Anh sợ quấy nhiễu mình nênmới cẩn thận như vậy, sau đó đánh một chậu nước ấm rồinhẹ tay nhẹ chân trở về, ôn nhu mà săn sóc vì hắn rửa sạch cơ thể, khi đó hắn thường thường vìhành động như vậy củaPhượng Thần Anh mà cảm thấy độngtâm. Hiện tại nhớ đến, Đường Phi chỉ cảm thấy châm chọc.

“Phi nhi? Ngươi như thế nào ngồi dậy?” Phượng Thần Anh bưng dược vào,nhìn thấy Đường Phi đang ngồi ở trên giường ngẩn người, liền đem dược đặt ở trên bàn bước qua, vừa vươn tay muốn đem Đường Phi ôm vào trong ngực, Đường Phi liền hướng bên trong giường rụt lui, tránh được tay hắn.

Tay dừng lại ở giữa không trung, Phượng Thần Anh đầu ngón tay từng trận lạnh buốt, nhìn Đường Phicúi đầu không nói, bài xích hắn, trong lòng cực kì chua xót.

“Chúng ta uống dược trước đi.” Phượng Thần Anh xoay người, đem bát dược kia bưng tới, muốn ngồi ở bên cạnh Đường Phi, lại sợ hắn cự tuyệt, liền nửa quỳ ở bên giường múc một muỗng dược đặt ở bên miệng thổi lạnh mới đưa đến cho Đường Phi, nhẹ giọng hống: “Ngoan, đừng bỏ mặc thân thể chính mình, được hay không?”

Đường Phi rốt cục có một chút phản ứng, tà mắt thấy Phượng Thần Anhnửa quỳ bên giường, có chút hèn mọn cũng có chút lấy lòng, cười nhạo một tiếng, mắt tràn đầy trào phúng: “Ngươi không cần ở trước mặt ta diễn trò, thật sự rất ghê tởm.” Nói xong không nhìn muỗng dược Phượng Thần Anh giơ lên, trực tiếp đưa tay lấy bát dược trong tay hắn, cũng không quản nóng lạnh ngửa đầu toàn bộ đổ vào miệng, uống xong liền hướng người nửa quỳ dưới đất, nói: “Ngươi nói đúng, thân thể là của ta, có ngốc ta cũng sẽ không để mặc nó.” Đối với y thuật Cốc Dương hắn luôn luôn rất tin tưởng, muốn rời khỏi nơi này, trước phải đem vết thương trên người dưỡng hảo.

Phượng Thần Anh cười tự giễu, thu hồi tay đem một muỗng dược kia tự mình uống, nói: “Thực đắng.” Nhặt lên bát dược trên đất đặt lại lên bàn, mới nói: “Ta biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng ta cũng nói cho ngươi, ngươi đi không được. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không thả ngươi rời đi, ngươi chỉ có thể ở bên cạnhta.”

Đường Phi cười lạnh: “Phượng Thần Anh, ngươi nếu còn là nam nhân, thu tay đi. Tựa như lúc trước, hảo tụ hảo tán. Chuyện tối hôm qua, ta coi như bị chó cắn một ngụm, ngươi không nợ ta cái gì, ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Ta trở lại địa phương của ta, ngươi tiếp tục làm Phượng Các chủcao cao tại thượng của ngươi. Trận trò chơi này,ngươi thắng, ta nhận thua.”

Phượng Thần Anh sắc mặt buộc chặt, tựa hồ bị lời Đường Phi nói kích thích đến. Một lát sau mới dịu xuống, trầm giọng nói: “Ta nói rồi, ngươi đi không được.”

Đường Phi “cáp” nở nụ cười một tiếng, lắc lắc đầu, nói: “Ta cũng biết ngươi suy nghĩ gì, muốn nhìn ta yếu thế? Muốn ta cầu ngươi phải không? Có thể, không thành vấn đề.” Đường Phi yên lặng nhìn Phượng Thần Anh, thu liễm tươi cườitrên mặt, nói: “Van cầu ngươi, thả ta đi đi, ta vốn không nên ở trong này, đây chỉ là lão thiên gia vui đùamột cái, chỉ là một sai sót. Để cho ta đi Thượng Tinh Lâu, cho Mộc TrạccùngThiên Tinh đem ta mang về thế giới của mình.”

“Không.” Phượng Thần Anh lời nói trầm thấp mà kiên quyết: “Ngươi không thể quay về, mệnh của ngươi vốn như thế.”

Đường Phi sắc mặt trầm xuống, nói: “Vận mệnh đã như vậy? Ngươi cho ngươi là ai, có thể quyết định vận mệnh của ta? Phượng Thần Anh, vì cái gì ngươi vĩnh viễn đều như vậy, tự đại cuồng vọng đến mức làm người ta tức giận?”

Đường Phi trong mắt hiện lên hận ý làm cho Phượng Thần Anh trong lòng đau xót, lại vẫn bình tĩnh nói: “Vì cái gì ngươi không nghĩ Thiên TinhcùngMộc Trạc là người của ta? Ngươi có nghĩ tớihay không, kỳ thật từ lần đầu tiên ngươi cùngThiên Tinh gặp mặt, ta đã lừa ngươi?”

Đường Phi chấn động, không dám tin nhìn về phía Phượng Thần Anh, cực lực làm cho chính mình trấn định xuống, nói: “Cũng có khả năng ngươi hiện tại mới là nói dối.”

“A,” Phượng Thần Anh khẽ cười một tiếng, nói: “Ta biết ngươi vì cái gì không tin ta, bởi vì ngươi tận mắt thấyThiên Tinhtay không khống chế hạc giấy kia đúng hay không?” Đường Phi nhìn hắn một cái, không nói lời nào.

Phượng Thần Anh nâng tay lên, năm ngón tay gấp khúc tụ lại, đem chân khí tụ tập ở lòng bàn tay đối chiếc khăn đặt bên bàn hấp một cái -- khăn tay kia nháy mắt liền tiến đến trong tayPhượng Thần Anh.

“Cách không thủ vật, nếu không phải vì giúp ngươi chữa thương hao phí hơn phân nửa nội lực, ta sẽ làm tốt hơn nhiều.”

Đường Phi sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều phát run. Phượng Thần Anh lại làm như không thấy, chậm rãi đem chuyện này toàn bộ nói cho Đường Phi.

“Phương Lâmchân chính đã sớm chết, thân thể ở thế giới kia của ngươi từ lâu hóa thành một đống xương trắng. Mộc Trạc nói qua, hồn phách của ngươi cùng khối thân thể này là phù hợp, cho nên lão thiên gia không phải đối ngươi vui đùa một cái, mà là cho ngươi trở lại địa phương chân chính thuộc về mình. Đường Phi, nơi này mới là chân chính sở hữu của ngươi.”

Đường Phi đã sớm bình tĩnh trở lại, trong mắt một mảnh tĩnh mịch, Phượng Thần Anh thậm chí cảm giác được hắn tuyệt vọng.

“Nói xong ?” Đường Phi thản nhiên nói: “Ta có thể đi rồi chứ?” Dứt lời, cũng không đợi Phượng Thần Anh trả lời, xốc chăn lên liền xuống giường. Thất tha thất thểu còn chưa kịp đi ra vài bước, đã bị Phượng Thần Anh ngăn đón ôm lấy.

“Đường Phi, ta nói rồi, ngươi căn bản đi không được!” Phượng Thần Anh thanh âm đã dẫn theo lửa giận, cầm lấy tay Đường Phi không tự giác dùng sức, quát: “Ngươi thuộc về nơi này! Ngươi là thuộc về ta!”

Đường Phi dùng hết khí lực toàn thân đẩy ra Phượng Thần Anh, mất đi chống đỡ té ngã trên đất, Phượng Thần Anh lại tiến lên đem hắn nâng dậy, Đường Phi lại điên cuồng mà giãy dụa, tuyệt vọng rống to: “Cút! Cút! Hôm nay ta chính là phải đi, cũng muốn rời đi nơi này! Phượng Thần Anh, ta hận ngươi! Vì cái gì muốn gạt ta, vì cái gì! Ta hận ngươi !” Tại sao muốn gạt tâm hắn,về sau còn muốn lừa hy vọng củahắn, hy vọng duy nhất củahắn!

Tuyệt vọng, phẫn nộ, thống khổ cơ hồ làm cho Đường Phi trước ngực nhộn nhạo, một ngụm máu tươi theo từng tiếng hết của chính mình phun ra, tiện đà lâm vào trong bóng đêm hôn mê.

“Phi nhi, Phi nhi......” Phượng Thần Anh bất lực ôm Đường Phi, cả người lạnh lẽo: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi...... Ta chỉ không muốn ngươi rời đi ta, không cần rời đi ta, ta về sau cũng sẽ không tái lừa ngươi, về sau cũng sẽ không...... Tất cả mọi người không cần ta, duy độc có ngươi, ngươi không thể rời đi ta, tuyệt đối không thể!”

“Lão gia, phát sinh chuyện gì?” Nghe được phòng trong động tĩnh hỗn loạn,Ưu nhi nhanh chóng tiến vào, nhìn đến tình hình này thì hoảng sợ, thiếu chút nữa khóc ra.“Lão gia, ta đi thỉnh Cốc Dương đại phu, ta lập tức đi!” Ưu nhi chạy ra ngoài, Phượng Thần Anh vẫn vô tri vô giác ôm Đường Phi thì thào tự nói, vừa bất lực, lại chấp nhất.

------------------

## 80. Chương 80: Nhốt

Đường Phi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

Mở to mắt nhìn đỉnh giường xuất thần, qua một hồi lâu mới nâng tay khởi động thân mình muốn ngồi xuống, nhưng mới khởi đến một nửa, Đường Phi tựa như bị điện giật dừng lại.

Chậm rãi giơ lên hai tay, theo từng động tác của mình, bên tai truyền đến một trận “loảng xoảng” thanh âmkim loại va chạm. Đường Phi không dám tin nhìn xiềng xích tinh tế trên cổ tay, thiết liên dài nhỏ kéo dài đến trên tườnghai đầu giường, gắt gao khảm nhập, tỏa ra ánh sáng lạnhđặc hữu của kim loại.

Hắn bị nhốt, tựa như một năm trước bị Tần Phiền nhốt như vậy. Hai tay suy sụp hạ xuống, Đường Phi tâm như tro tàn, buông tha đi, vô luận như thế nào, chính mình trốn không thoát đâu. Nhìn đến còng tay tỏa ngân quang trên tay, chiều dài hai sợi thiết liên cũng đủ cho hắn xuống giường đi qua lại trong vòng năm bước. Đường Phi mới hiểu được,chấp niệm của Phượng Thần Anh đối với hắn quá sâu đậm, mới biết được, câu nói “Ngươi vĩnh viễn trốn không thoát” kia,có bao nhiêu tự phụ.

“Công tử, ngài tỉnh!” Ưu nhi bưng dược vào,nhìn thấy Đường Phithanh tỉnh, trên mặt cao hứng cùng vui sướng, lời nói tràn ngập biểu tình.

Bước nhanh đến trước mặtĐường Phi, Ưu nhi buông khay, tiếp nhận nước rửa mặt do tỳ nữ phía sau truyền tớigiúp Đường Phi lau mặt, sau đó phân phó thị nữ kia lui ra. Đường Phi cứ như vậy vẫn không nhúc nhích, tùy ý Ưu nhi bài bố.

Ưu nhi thấy bộ dáng không hề tức giận này củaĐường Phi, trong lòng đau nhức đến cực điểm, cố nén nước mắt, một bên cẩn thận chà lau mặt cùngtay hắn, một bên nói với hắn chuyện đã xảy ra bên ngoài mấy ngày nay. Hoàng đế vào đêm hôm trước đã băng hà, tuy thực đột ngột nhưng cũng là chuyện mọi người đã dự đoán trước. Thái tử hạ lệnh cảnước để tang ba tháng, toàn dân mặc đồ trắng, không cho phép có bất luận hoạt động giải trí cùng hành visát sinh nào. Tần Nhan đương thiên thu được tin tức Tần Diệp Minhbệnh tình trở nặng cũng đã suất lĩnh quân đội trở về, nhưng vẫn không kịp nhìn mặtTần Diệp Minhmột lần cuối cùng. Mà lúc ấy Tần Nghịthân ở trong cung, cũng bởi vì ngoại lực quấy nhiễu không thể đi vào tẩm cung Tần Diệp Minh,đưa tiễn phụ hoàng hắn đoạn đườngcuối cùng. Quốc quân Hoàng Diệp trị vì hơn phân nửa đời, cư nhiên không có đến một nhi tử hay người thân đến chăm sóc trước lúc lâm chung, thật vô cùng thê lương. Trên triều đình cũng gần như hỗn loạn, bởi vì Tần Diệp Minh thời điểm chết không có lập di chiếu. Nguyên bản dựa theo luật lệ Hoàng Diệp thì có thái tử sẽ thuận theo lý kế vị, nhưng lúc ấy Chân Nhung tướng quân cùng vài tên Thái y ở bên thánh giá lúc cuối đờinói, Hoàng Thượng trong khi hấp hối chính miệng căn dặn “Truyền ngôi cho ngũ hoàng tử Tần Nhan”. Nhưng rắc rối hơn, lúc ấy bên cạnh vẫn còn thêm hai người -- nội vụ tổng quản kiêm nội thị của Tần Diệp Minh,Ôn công côngcùng tiểu tùy tùng của hắn đều nói, lúc ấy cũng không có nghe thấy cái gì, nói cách khác chuyện truyền ngôi cho Hiền vươnglà giả, thái tử Tần Nghị mới là người kế vị chân chính. Hiện tại trong triều đang ở tế điệnchuẩn bị, tất cả mọi người nhìn như yên lặng bi thương, trên thực tế lạiđang gợn sóng tranh đấu gay gắt, trong triều dần dần chia thành hai phe thái tử cùngHiền vương. Vốn bọn họ còn chưa quyết định đi theo ai, nhưng Tần Diệp Minh chết đột ngột, làm cho bọn họ không thể không lựa chọn, cuối cùng cân nhắc lợi hại, ngườilựa chọn đi theo Tần Nghịcư nhiên cũng không thiếu, dù sao đây mới là đông cung chánh chủ, huống chi bên phía hoàng hậu lại có quan hệ sâu xavớiLang Hiên. Nhưng thế lực Hiền vươngcũng không thể khinh thường, nắm hai tấm hổ phù của Hoàng Diệp, một cái ở trong tayhắn, một cái ở trong tay nhạc phụhắn, cũng tương đương nắm được quân độilớn nhất Hoàng Diệp, cho dùTần Nghị có một quốc gia khác làm chỗ dựa, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, đến lúc đó ai thành vương, ai bại khấu còn chưa nhất định đâu!

Nghe xong lời Ưu nhi nói, Đường Phi rốt cục có một chút phản ứng, cũng thấy được trên người Ưu nhi mặc một thân quần áo trắng. Tần Diệp Minh chết, trận chiến này, chung quy là sắp khởi lên đây.

“Phúc vươngTần ChiêucùngLộc vương Tần Sương đều từ đất phong chạy về Miên Cẩm. Phúc vương hiện tại đều chưa cho thấy lập trường, tất cả mọi người nhìn không thấu ý tưởng củahắn. Lộc vương người nàytâm vô chí lớn, văn bất thành, võ không giỏi, an phận ở một góc nhiều năm như vậy, cho nên thật ra không có gì uy hiếp, cũng không giúp đỡ được gì......” Ưu nhi vẫn đang cằn nhằn liên miên nói xong, tựa hồ không phát hiện những lời mình nói cấp Đường Phi có cái gì không ổn, hắn chỉ muốn trò chuyện làm cho Đường Phi vực dậy tinh thần.

“Ưu nhi.” Đường Phi bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy lời hắn, bởi vì mê man vài ngày, cổ họng khô khốc, thanh âm có chút khàn khàn.

Ưu nhi sửng sốt, dừng động tác trong tay nhìn về phía Đường Phi.

Đường Phi nhìn chằm chằm ánh mắtƯu nhi, lãnh đạm nói: “Thả ta đi.”

Ưu nhi chấn động, kinh hoảng xoay người về phía sau nhìn nhìn, xác định không có người mới dám nhỏ giọng nói: “Công tử, đừng tiếp tục muốn ly khai, ngài không biết, ngày đó lão gia giống phát điên đập nát mọi thứ trong thư phòng, còn đả thương mười mấy thị vệ trong các, cuối cùng tìm một thợ thủ côngtốt nhất tạo ra ......” Ưu nhi do dự không nói tiếp, chỉ là nhìn thoáng qua thiết liênkhóa Đường Phi, sau đó mới trầm trọng nói: “Công tử, liên tử này làm từ hàn thiết tốt nhất, không có chìa khóa ai cũng không phá được......”

Phòng nhất thời trầm mặc xuống, qua hồi lâu, Ưu nhi mới bưng lên chén dược trên án, nhẹ giọng nói: “Công tử, uống dược đi, trăm ngàn lần đừng bỏ mặc thân thể chính mình. Đợimột thời gian lão gia nghĩ thông suốt, hắn tự nhiên sẽ cởi bỏ thứ này.”

Đường Phi không lên tiếng, ánh mắt nhìn Ưu nhi càng ngày càng lạnh.

“Công tử......” Ưu nhi bị ánh mắt Đường Phi làm hoảng sợ, lúng ta lúng túng không biết nên nói cái gì mới tốt.

“Ưu nhi, nếu ngươi nhớ kỹ chúng ta còn một chút tình cảm, đi thái tử phủ giúp ta thông báo cho Hà Tịch, để hắn tới cứu ta.” Đường Phi cũng không muốn để Hà Tịch liên lụy vào, đặc biệt còn là thời kì nhạy cảm như vầy. Nhưng mà trừ bỏ Hà Tịch, hắn không còn người nào khác có thể xin giúp đỡ.

Ưu nhi cắn chặt môi dưới, nội tâm giãy dụa, hắn không muốn nhìn Đường Phi chịu khổ, lại càng không nguyện nhìn hắn mất đi tự do. Nhưng mà, Phượng Tê Cáccùng thái tử phủ đã đối chọi rõ ràng, nếu lúc này đi thái tử phủ, khiến kế hoạch củalão gia cùng Hiền vươngxảy ra sai lầm, hắn cho dù chết vạn lần cũng không đền hết tội. Nhưng công tử hắn......

Bỗng dưng nắm chặt hai đấm, Ưu nhi rốt cục hạ quyết tâm, nói: “Công tử, lời ngài nói ta nhất định sẽ truyền đạt, chờ ta !” Nói xong Ưu nhi liền đứng dậy rời đi. Chỉ cần hắn cẩn thận một ít, không để người hoài nghi thì sẽ không có vấn đề.

“Muốn đi làm sao?”

Ưu nhi vừa mới ra khỏi nội thất, Phượng Thần Anh liền một bước chậm rãi đi về phía hắn, trên người lãnh lệ cùng sát ý sinh sôi đem Ưu nhi từng bước bức lui, trở lại bên trong thất.

“Ba” một tiếng, Ưu nhi bị Phượng Thần Anh hung hăng tát một chưởng ngã trên mặt đất, dấu tay trên hai má phiếm tơ máu, khóe miệng cũng chảy xuống máu tươi. Một cái tát này, có thể thấy được mạnh đến mức nào. Ưu nhi không kịp để ý tới vết thương trên mặt mình, nhanh chóngquỳ ở trước mặt Phượng Thần Anh, bởi vì sợ hãi thân thể run nhè nhẹ, không dám lên tiếng.

Đường Phi mắt lạnh nhìn hết thảy, cùng Phượng Thần Anh đối diện .

Phượng Thần Anh lạnh lùng quét Ưu nhi liếc một cái, chuyển hướng tới Đường Phi thì lãnh ý trong mắt đều biến mất, lại thản nhiên nhìn không ra một tia tình cảm. Hạ mắt nhìn đến bát dược còn chưa động qua kia, trong mắt lộ một chút bất mãn. Đi đến trước giường Đường Phi cầm lấy chén dược ngồi xuống, tự mình uy hắn uống.

Đường Phi không há mồm, cũng không động, một đôi ưng mâu lãnh lệ nhìn Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh giơ thìa cùng Đường Phi giằng co một trận, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ khe khẽ thở dài, phóng nhuyễn ngữ khí nói: “Ta biết trong lòng ngươi phẫn nộ, nhưng cho dù ngươi muốn giận ta, cũng phải đem thương thế dưỡng hảo có phải hay không?”

“Ầm” Một tiếng, Đường Phi một cái tát hất đổdược trong tay Phượng Thần Anh, làm ướt một thân của hắn.

Hung hăng nắm lấy vạt áo trước củaPhượng Thần Anh, Đường Phi cắn răng quát khẽ: “Phượng Thần Anh, ta không phải cẩucho ngươi dưỡng, lại càng không phải người ngươi có thể độc chiếm, ngươi không có tư cách đem ta khóa ở trong này!”

Ưu nhi dùng đầu gốitiến lên một bước, muốn vì Đường Phi nói cái gì. Nhưng Phượng Thần Anh không chút nào để ý tới Đường Phi lửa giận cùng chỉ trích, chỉ là nhìn chén thuốc trên đất nhíu nhíu mày, nói: “Ưu nhi, đi rót một chén dược khác đến.”

Ưu nhi sợ hãi nhìn hai ngườikhông khí khẩn trương, cuối cùng vẫn thủ phục dướiuy nghi của Phượng Thần Anh, không thể không lĩnh mệnh mà đi.

Nhẹ nhàng bắt lấy bàn tay Đường Phi đang cầm vạt áo mình, Phượng Thần Anh một bên dùng xảo kình kéo tay Đường Phi ra,một bên dùng ngữ khí nhẹ nhàng ôn nhu nhất nói: “Phi nhi, đừng nóng giận. Chờ ngươi thân thể dưỡng tốt, ngươi muốn xử trí ta như thế nào đều có thể. Ta cũng không muốn khóa ngươi, nhưng nếu không làm như vậy, ngươi sẽ rời đi ta. Ta biết, ngươi nhất định sẽ rời đi ta, mà ta không muốn tái thương tổn ngươi. Cho nên ta chỉ có thể khóa ngươi, chỉ có như vậy mới đem ngươi ở lại bên cạnh ta, làm sao cũng không đi được. Phi nhi, đừng hận ta.”

Đường Phi tay dần dần buông ra, Phượng Thần Anh thừa cơ cùng mười ngón tay của hắn giao chặt. Ngữ khí trầm thấp ôn nhu dẫn theo chút cường thế, tràn ngập tính dụ hoặc, Đường Phi trong mắt có chút mê mang, cũng có chút mê hoặc. Hắn không hiểu ý tứ củaPhượng Thần Anh, ở bên người hắn đã hơn một năm, Đường Phi chưa bao giờ chân chính nhìn thấu qua hắn, cũng không chân chính hiểu biết hắn, người này, ngay từ đầu đã mang theo mặt nạ cùng hắn ở một chỗ, ngay từ đầu đã thêu dệt ra đủ loại nói dối lừa gạt hắn, sau đó ở thời điểm hắn thật sự nghĩ đến hạnh phúc dễ như trở bàn tay, mới phát hiện chính mình đã rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục, mà đứng phía trên miệng vực, là Phượng Thần Anhvẻ mặt nhu tình mỉm cười nhìn hắn rơi xuống.

Phượng Thần Anh khuôn mặt tuấn mỹ vô song dần dần phóng đạitrước mắt, thẳng đến khi trên môi truyền đến độ ấm cùng khí tứcquen thuộc, Đường Phi mới đột nhiên bừng tỉnh. Không hề lưu tình cắn hạđầu lưỡi đangtham nhập, Phượng Thần Anh bị đau thối lui, ngay sau đó đã bị Đường Phi hung hăng ném một cái tát, trên mặt đau đớn nóng rát.

Phượng Thần Anh ngẩng đầu, trong mắt nhu tình rút đi, phượng mâu che lấp hòa lẫn vô tình nhìn chằm chằm Đường Phi, ánh mắt ẩn chứa dục hỏanhư dã thú.

Đường Phi nâng tay lau đi vết máu trên môi, ánh mắt này của Phượng Thần Anh là lần thứ hai hắn thấy được, lần đầu tiên là ban đêm ba ngày trước khi hắn trốn đi. Miệng vết thương còn đang đổ máu trong lòng lại bị vô tình chém thêm một đao, đau đến hô hấp đều cảm thấy khổ sở, đây là nam nhânhắn yêu thương sao?

Áp chế thống khổxâm nhập cốt tủy, Đường Phi lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh nói: “Như thế nào, muốn cường bạo ta thêm một lần? Ngươi yên tâm, ta thương thế chưa lành lại bị ngươi khóa giống như cẩu, tuyệt đối so với buổi tối hôm kia càng dễ dàng đắc thủ.”

Phượng Thần Anh cả người như bị điện giật, thân thể đông cứng vẫn không nhúc nhích. Trong mắt ngoan lệ cùng dục hỏa thoáng cái mất sạch, thay thế chính là kích động vô thố,cùng vô tận hối hận.

“Ta, không phải......” Phượng Thần Anh muốn giải thích, hắn muốn nói không phải như thế, hắn muốn nói cho Đường Phi, hắn khống chế không được chính mình, chỉ cần Đường Phi có một chút điểm cự tuyệt, chỉ cần Đường Phi muốn rời đi hắn, hắn đều không khống chế được bản thân không thương tổn hắn!

“Cút.” Đường Phi áp chế kinh đào hãi lãngtrong lòng, cố gắng làm bộ như bình tĩnh nói.

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh bất lực kêu Đường Phi, muốn vươn tay đụng chạm hắn, lại dừng ở giữa không trung, đầu ngón tay run nhè nhẹ.

“Cút!” Đường Phi nhắm mắt lại đem nước mắt bức trở về, thống khổ hô to: “Mau cút!” Không cần xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không muốn ở trước mặt y rơi lệ!

Tay giơ cao suy sụp hạ xuống, Phượng Thần Anh hai mắt vô thần nhìn Đường Phi một cái, thất hồn lạc phách xoay người rời đi.

Thẳng đến khi tiếng bước chân Phượng Thần Anh hoàn toàn biến mất, Đường Phi mới thoát lực dựa ở đầu giường, hai mắt trống rỗng nhìn phía trước, vẫn không nhúc nhích.

Hoàng Diệp năm thứ ba mươi sáuTuyên Hòa, Tùy Đế Tần Diệp Minhgiữa đêm khuya băng hà, toàn dân đồ trắng, cảnước để tang. Nhưng mà, thái tử Hoàng Diệp Tần Nghị, cũng không dựa theo luật pháp ngày thứ hai đăng cơ, khẩu dụ củaTần Diệp Minhtrước khi băng hà kia không biết là thật hay là giả. Tần Diệp Minh sinh tiền không có lập chiếu thư, theo lý là thái tử kế vị, nhưng thánh dụ của hắn trước khi chết, cũng nói truyền ngôi cho Hiền vương Tần Nhan. Đến tận đây, vào ngày thứ hai từ lúcTần Diệp Minh băng hà, toàn bộ Hoàng Diệp đều lâm vào một mảnh màu đen khủng bố, triều đình cao thấp cùngtam quân đã chia làm hai phe phái, giương cung bạt kiếm, tranh giành đế vị hết sức căng thẳng.

Phương Hoa Lâu.

Tần Diệp trong tay bưng tách trà, mày nhíu chặt, ánh mắt thâm thúy không biết suy nghĩ cái gì. Thiết Viêm nhìn hắn một cái, nói: “Chủ nhân nếu lo lắng vài vị vương gia nhiễu loạn Hoàng Diệp, không bằng hiện tại ra mặt đi.”

Tần Diệp sửng sốt, buông cái chéntrong tay: “Ai nói ta lo lắng bọn họ? Để mặc bọn họ tự giải quyết với nhau đi, ngôi vị hoàng đế này không phải dễ ngồi như vậy, ai có bản lĩnh chiến thắng thì sẽ có tư cách bước lên đế vị. Nếu Tần Nghị thua, vậy thuyết minh hắn không đủ bản sự, cho dù ta trợ hắn lên ngôi, hắn cũng ngồi không lâu.” Hơn nữa hắn tới nơi này là vì đem nhi tử mang về, không phải đến thay bọn chất tử thu thập cục diện rối rắm.

Thiết Viêm khó hiểu nhìn Tần Diệp liếc mắt một cái, hỏi: “Nếu vậychủ nhân người vì sao mặt co mày cáu?”

Nghe được Thiết Viêm hỏi như vậy, Tần Diệp mày lại kẹp chặt vài phần, khẩu khí ai thán nói: “Aiii, còn có thể vì ai, bổn nhi tử kia của ta, thật sự làm cho ta vừa đau lòng vừa sinh khí.” Hắn bởi vì lo lắng Đường Phi, tối hôm qua vụng trộm thâm nhập Phượng Tê Các, lại để cho hắn nhìn thấy tình cảnhkhông dám tin, Phượng Thần Anh xú tiểu tử kia chẳng những nhốt Đường Phi, còn dùng thiết liên tử đem người khóa lại! Dưới cơn kinh sợ,Tần Diệp không biết nên làm thế nào cho phải, đành phải về trước rồi hãy nói, sau đó một ngày buồn rầu nghĩ như thế nào đem Đường Phi cứu ra. Nhưng hắn lại không tiện ra mặt, Phượng Thần Anh đã đủ hận hắn, nếu cho hắn biết là tự mình cứu đi Đường Phi, nếu vậy tình phụ tử giữa hai người bọn họ thật sự chấm hết!

Thiết Viêm nghe xong chân tướng, cũng nhịn không được thở dài, thiếu chủ này thật sự càng ngày càng kỳ cục. Con hắn Thiết Hoán lại càng không đáng nói! Phượng Thần Anh là chủ nhân củaThiết Hoán, hắn thân làm thuộc hạ cư nhiên không đi khuyên chánh chủ hướng thiện, ngược lại còn trợ Trụ vi ngược!

“Chủ nhân, chuyện này không bằng để thuộc hạ ra mặt đi. Thủ hạ đem Đường Phi công tử cứu ra.” Thiết Viêm nói.

Tần Diệp khoát tay nói: “Không được, hiện tại là thời kì nhạy cảm, cả hai chúng ta đều không thể bại lộ thân phận. Chỉ cần lộ ra một tia dấu vết, Thần Anh chỉ sợ cũng sẽ không ngừng tới tìm chúng ta phiền toái, dù sao hắn thừa biết trên tay ta giữ cái gì. Nhưng mà, nếu cứ để mặc như vậy, chỉ sợ Thần Anh sẽ......”

Thiết Viêm trong lòng nhảy dựng, hắn hiểu được ý tứTần Diệp. Ở năm Phượng Thần Anh mười ba tuổi, bọn họ phát hiện hài tử này đối thứ mình muốn có thể không từ thủ đoạn, khi đó hắn coi trọng một tỳ nữxinh đẹp vừa tròn mười lăm tuổi, đáng tiếc ngườita đã có hôn phối. Phượng Thần Anh lại gạt cô gái kia,dùng hết thủ đoạn buộc nam gia thoái hôn, sau đó dùng mọi lời ngon tiếng ngọt rốt cục chiếm được tâm củatỳ nữ, tỳ nữ kia trở thành thị cơ đầu tiên của Phượng Thần Anh, đối nàng có tất cả sủng ái. Nhưng không bao lâu, vị hôn phu nọ nhịn không được nổi khổ tương tư,vụng trộm tìm được nàng, còn đem hết thảy chuyện Phượng Thần Anh đã làm báo cho nàng biết. Tỳ nữ nổi giận liền muốn rời đi, cùng nam tử kia ước định ngày tốt cùng nhau bỏ trốn. Đáng tiếc sự tình bại lộ, Phượng Thần Anh đem nam tử đó tươi sống tra tấn đến chết ở trước mặt tỳ nữ, tỳ nữ mất đi ái nhân càng muốn rời đi, sau một lần lại một lần bỏ trốn, Phượng Thần Anh cư nhiên đánh gãy chân tỳ nữ kia, nhốt tại sài phòng. Một đêm sau có một hạ nhân đi thăm dò tỳ nữ đó, mới phát hiện người đã sớm tắt thở. Bởi vì chuyện này mà Phượng Thần Anh tinh thần sa sút nửa năm, nửa năm sau hắn tựa hồ thay đổi hoàn toàn, tận tình tham sắc, lưu tìnhkhắp nơi, bên cạnh mĩ cơ nam sủng thay đổi một người lại một người, trở thành một hoa hoa công tửđa tình phong lưu, không còn chấp nhất cùng khủng bốnhư lần đầu tiên đối tỳ nữ kia. Chỉ có người hiểu biết hắn mới biết được, trong cặp phượng mâu câu hồn đoạt phách đó, nhìn như thâm thúy đa tình, kì thực vô tình lãnh khốc.

Nhớ tới chuyện năm xưa, Thiết Viêm lại thở dài. Thiếu chủ đối tỳ nữ nọ kỳ thật không có bao nhiêu tình cảm, chỉ có dục vọng giữ lấy chiếm đa số. Nhưng cho dù chỉ một chút tình cảmnhư vậy đều có thể làm thiếu chủ chấp nhất đến mức này, đối Đường Phi công tửnay lại chân tình ý thiết thì sẽ là một loại điên cuồng như thế nào? Nếu, nếu không đem người cứu ra, chỉ sợ tương lai thiếu chủ phát điên sẽ đem người...... Đến lúc đó hậu quả, Thiết Viêm vụng trộm nhìn thoáng qua Tần Diệp, chỉ sợ trên đời này lại nhiều thêm một ngốc tử giống như chủ nhân.

“Đúng rồi!” Tần Diệp bỗng nhiên hưng phấn trừng lớn ánh mắt, nhìn Thiết Viêm nói: “Chúng ta không được, có thể cho hài kia tử đi, hắn khinh công không kém, hẳn là có thể đem Đường Phi cứu ra!”

“Hài tử kia?” Thiết Viêm nghi hoặc, tiện đà vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, đúng vậy, còn có hắn!

----------------

Hà Tịch kéo một thân mệt mỏitrở lại tiểu viện của mình, một bên cấp chính mình rótmột chén trà lạnh, một bên hồi tưởng chuyện vừa rồi. Tần Diệp Minh bỗng nhiên băng hà khiến thái tử trở tay không kịp, còn chưa kịp bi thống khi phụ thân chết, thân đệ đệ của mình đã dẫn quần thần cùng đại quân bức cung. Hà Tịch không tin Tần Diệp Minh trước khi chết đã nói những lời này, ngườitrúng “Trầm Mộng” như thế nào có khả năng tỉnh lại? Cho dù hồi quang phản chiếu cũng không có. Hắn biết Tần Diệp Minh trúng độcgì, cũng biết ngườihạ độc là ai, nhưng hắn không thể nói cho Tần Nghị, hắn không thể. Tuy rằng thời cuộc càng ngày càng khẩn trương, giao chiến không thể tránh được, Tần Nghị vẫn như cũ không có một chút không khívội vàng. Vừa rồi ở phòng nghị sự, tướng thủ thành cùng vài vị tướng lãnh đứng bên pheTần Nghịthương thảo một trận nên đánhnhư thế nào, tính binh lực bọn họ không nhiều bằngnhân mã củaHiền vương, hơn nữa Phượng Thần Anh còn một đội quân mười vạn người, nếu thật sự đả khởi, tình huống sẽ không quá lạc quan. Mà ý tứ Thuần Vu Quyết là hướng Lang Hiên mượn binh, như vậy cũng đủ đối kháng Tần Nhan. Đây không thể nghi ngờ là kế sáchtốt nhất, lại bị Tần Nghị lắc đầu phủ quyết. Tái sau lại có vài người khắc khẩu, nếu muốn mượn binh Lang Hiênnhất định có thể dùng điểm binh lực ấy cùng Tần Nhan đối kháng. Thuần Vu Quyết đã không còn phát biểu bất luận ý kiến gì, chỉ nhìn Tần Nghị không nói lời nào. Kỳ thật lúc ấy Hà Tịch rất muốn đối Tần Nghị nói: Đầu hàng đi, chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo trụ mạng của ngươi. Nhưng khi hắn lo lắng nhìn về phía Tần Nghị, trong mắt y trấn định cùng lạnh nhạt làm cho trong lòng hắn chấn động. Cuối cùng lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn bỗng nhiên hiểu được,Tần Nghị cho dù nhiều năm như vậylàm một thái tửhữu danh vô thực, trong tay như thế nào lại không có một hai cái quân bài chưa lật? Năm đó bản thân lựa chọn đi theo Tần Nghị, không phải bởi vì hắn có khí phách hoàng giả uy nghi cùng bễ nghễ thiên hạ ẩn mà không lộsao? Nếu chính mình không phải...... Như vậy khẳng định sẽ tràn ngập hùng tâm tráng chí, vì điện hạ làm một phen đại nghiệp đi? Hà Tịch bi ai nhắm mắt, trong lòng một mảnh lạnh lẽo.

Không trung truyền đến động tĩnhthật nhỏ, Hà Tịch mở choàng mắt, một hòn đá rất nhỏbắn về phía hắn. Hà Tịch nâng tay vung một cái, hòn đá nhỏ kia liền nằm trong lòng bàn tay. Chạy ra ngoài cửa, lại nhìn không thấy nửa bóng dáng. Hà Tịch sắc mặt trở nên có chút ác liệt, lui về trong phòng đóng cửa, mới cẩn thận nhìn nhìn hòn đá trong tay. Bên ngoài được bọc lại bởi một tầng giấy mỏng, Hà Tịch thật cẩn thận vạch ra, vừa nhìn thấy, nhất thời ngừng lại hô hấp -- Đường Phi bị nhốt ởDiên Phi viện, cấp tốc đi cứu.

Bình tĩnh đem tờ giấy nhỏ đặt ở trên ngọn nến, một chút nhìn nó cháy thành tro, tim đập như sấm, Hà Tịch hít một hơithật sâu, bình phục tâm tìnhkhẩn trương. Đến tột cùng là ai có thể năm lần bảy lượt tới thái tử phủ đến đi tự nhiên, truyền tin cho hắn? Là ai đối Miên Cẩm thành hết thảy rõ như lòng bàn tay? Đến tột cùng là ai, có bản sự lớn như vậy?

Hà Tịch cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ kia thật lâu, thật lâu sau, mới mạnh mẽ trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt không dám tin. Chẳng lẽ, là vị kia? Hắn như thế nào đến Miên Cẩm?!

Bàn tay không ngừng run run, Hà Tịch rốt cuộc không thể bình phục nổi tâm tình của mình.

-------------------

## 81. Chương 81

Đường Phi trong bóng đêm sờ soạng hồi lâu, nhưng vẫn không tìm thấy đường ra ngoài.

Bốn phía không ngừng truyền đến thanh âm sắc nhọn tức giận la mắng của một nữ nhân.“Cẩu tạp chủng”, “Mẹ ngươi là thứ không biết xấu hổ”, “Ngươi như thế nào không chết đi”, thanh âm này vĩnh viễn là ác mộng của Đường Phi, cho dù chủ nhânthanh âm đã sớm chết.

Hai tay run nhè nhẹ áp ở trên tường, ác mộng kia làm cho Đường Phi cảm thấy vô hạn sợ hãi, hắn chỉ có thể dọc theo chân tường ở cái địa phương xòe tay không thấy ngón, chậm rãi đi tới. Không biết chính mình đã đi bao lâu, cũng không cảm thấy mệt, hắn không dám lên tiếng, cũng không dám cầu cứu, cứ như vậy tâm tình sợ hãi vô mục đích tiếp tục bước đi, chỉ cần có thể cách nữ nhânkia càng xa càng tốt.

“Đường Phi, Phi nhi, Phi nhi......”

Một đạo thanh âm trầm thấp ôn nhutừ chỗ rất gần truyền đến, Đường Phi sửng sốt, dừng cước bộ, ngưng thần yên lặng nghe.

“Phi nhi, Phi nhicủa ta, ta ở đây, lại đây, ta ở đây nơi này chờ ngươi......”

Thanh âmcực quen thuộc, có thể làm cho người ta trầm luân, ôn nhu đến mức khiến cho Đường Phi giảm bớt sợ hãi cùng bất antrong lòng. Là ai? Là ai sẽ ôn nhu gọi tên hắn như vậy? Từ thời điểm giọng nam âm nhẹ nhàng này xuất hiện, thanh âm nữ nhân kia dần dần nhỏ xuống.

Mộttia sáng ấm áp xuyên thấu màn đêm hắc ám chiếu rọi ở trên người Đường Phi, hào quang đến đột ngột làm cho Đường Phi theo bản năng dùng tay che ở trước mắt.

“Phi nhi, ta ở đây nơi này, lại đây, ta sẽ dẫn ngươi rời đi.”

Tiếng nói tràn ngập nhu tình và yêu thương cơ hồ khiến Đường Phi bị dìm chết, Đường Phi buông tay, theo hướng ánh sáng kia chậm rãi nhìn lại.

Phượng Thần Anh ôn nhu mỉm cười đang đứng ở phía trướchắn, hướng hắn mở ra ôm ấp, câu lên khóe miệng: “Phi nhi, lại đây, ta yêu ngươi.”

“Thần Anh......” Sợ hãi trong lòng bị đuổi tản ra, thanh âm nữ nhân đó cũng hoàn toàn biến mất, Đường Phi kinh hỉ nhìn Phượng Thần Anh, hướng về hắn chạy tới.

Ngay tại thời điểmhắn sắp chạm đến Phượng Thần Anh, mặt đất vững vàng bỗng nhiên sụp xuống, trong lúc mành chỉ treo chuông, Đường Phi một tay bámlấy bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Thần Anh đang đứng ở bên cạnh nhìn hắn, trên mặt ôn nhu tươi cười không còn thấy, trong mắt cũng không có nhu tìnhquen thuộc, biểu tình lãnh khốc mà tàn nhẫn.

“Thần Anh, cứu ta......” Cho dù thấy được biểu tình Phượng Thần Anh bỗng nhiên biến hóa, Đường Phi vẫn nhịn không được hướng hắn cầu viện, hắn không tin Phượng Thần Anh sẽ nhìn hắn rơi vào trong vực sâu vạn trượng.

Phượng Thần Anh không nói gì cũng không có động, chỉ mắt lạnh nhìn hắn.

Đường Phi không dám tin nhìn Phượng Thần Anh, thanh âm nữ nhân lại vang lên ở bên tai.

“Cẩu tạp chủng! Ngươi như thế nào không chết đi, ngươi như thế nào không chết đi! Đều là ngươi, đều là ngươi phá hủy gia đình của ta!”

Chết? Đi tìm cái chết?

Cùng Phượng Thần Anh vô tình nhìn nhau, tuyệt vọng dần dần tràn ngập trong lòng, Đường Phi buông lỏng tay, để mặc bản thân rơi vào trong bóng đêm vô tận.

“Đường Phi, Đường Phi!”

Thanh âm bao hàm lo lắng cùng thống khổ cố gắng đè thấp, Đường Phi thống khổ giãy dụa, rồi sau đó mạnh mẽ mở mắt, mồ hôi đầm đìa thở hổn hển, ánh mắt mờ mịt mà trống rỗng.

“Đường Phi, Đường Phi, ngươi tỉnh, rốt cục tỉnh!”

Bàn tay hơi lạnh xoa hai mánóng bỏng của mình, cảm giácthực thoải mái, Đường Phi theo bản năng nâng tay bắt được cặp tay kia.“Loảng xoảng, loảng xoảng” mấy tiếng làm cho Đường Phi chấn động, rốt cục chân chính tỉnh lại.

“Đường Phi, ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Đường Phi, ta là Hà Tịch, ta đến đây, ta đến đây !” Hà Tịch áp lên gương mặttái nhợt gầy yếu củaĐường Phi, cắn răng đem nước mắt nhẫn trở về, nhưng nó vẫn không chịu khống chế chảy xuống dưới. Phượng Thần Anh đến tột cùng đối Đường Phi làm cái gì, khiến cho hắn thậm chí ngay cả trong mộng cũng tuyệt vọng như vậy! Hắn thống khổ thayĐường Phi, càng hận Phượng Thần Anh !

“Hà Tịch......” Đường Phi bỗng dưng nắm chặt tay Hà Tịch, gian nan khởi động thân thể, thiết liên trên hai cổ tay theo động tác mà “loảng xoảng” rung động.

“Cẩn thận !” Hà Tịch thanh âm nghẹn ngào dìu Đường Phi ngồi xuống, cố gắng không cho chính mình khóc thành tiếng, một giọt nước mắt rơi xuống trên mu bàn tay Đường Phi.

Nước mắt nóng bỏng làm cho Đường Phi run rẩy: “Đừng khóc.” Đường Phi cúi đầu thấp giọng nói: “Đây đều là ta tự làm tự chịu, không đáng cho ngươi vì ta rơi lệ.” Nếu lúc trước nghe lời Hà Tịch nói, hắn hôm nay sẽ không rơi vào tình thế như vậy đi? Thật là tự làm bậy không thể sống.

Hà Tịch cắn răng đem lệ trên mặt nhẫn xuống, ôm cổ Đường Phi, ghé vào bên tai hắn thấp giọng nói: “Đường Phi, ta không có bao nhiêu thời gian. Nghe đây, có người đang giúp ngươi, ta cũng không biết người kia là ai, chính hắn cho ta biết ngươi bị nhốt, muốn ta tới cứu ngươi. Nhưng thiết liên tử này ta nghĩ rất nhiều phương pháp đều phá không được, ngươi phải suy nghĩ biện pháp để Phượng Thần Anh tự nguyện mở khóa cho ngươi. Ba ngày sau thiên hạ sẽ đại loạn, thời điểm đó Phượng Thần Anh không thể chú ý, ta sẽ thừa dịp ở phía sau tới cứu ngươi đi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian ba ngày!” Kỳ thật hôm nay nếu không phải đâu đó có điểm nhiễu loạn, buộc Phượng Thần Anh bỏ đi xử lý, hắn cũng không cơ hội lẻn vào.

Nói xong, Hà Tịch lui khai, thật sâu nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau nâng tay hướng trên mặt vung lên, cư nhiên biến thành bộ dáng một người khác! Đường Phi kinh ngạc nhìn Hà Tịch, khuôn mặt này hắn nhận thức, là một tỳ nữở Diên Phi viện, vẫn đều đưa thuốc chohắn. Lúc này Đường Phi mới chú ý tới Hà Tịch đang mặc một thân nữ trang. Hà Tịch hình thể tinh tế, tuy rằng không như nữ tử kiều mịnhư vậy, nhưng mặc vào nữ trang vẫn đủ để lấy giả tráo thật.

“Mấy ngày nay ngươi nhất định phải dưỡng tinh thần, ăn nhiều một chút để khôi phục nguyên khí, ba ngày sau ta sẽ tới cứu ngươi!” Hà Tịch bưng lên chén thuốc không đặt ở trên khay: “Ta phải đi, nếu không đi sẽ chọc người hoài nghi.”

Ngay khi Hà Tịch định xoay người, Đường Phi bỗng nhiên nói: “Hà Tịch, nếu ba ngày sau có biến động, không cần băn khoăn ta, tận lực rời đi vùng đất thị phi này. Giữa lấy mạng mình, chớ quên ước định củachúng ta.”

Hà Tịch chấn động, nhưng không quay đầu, nói: “Nhất định.”

Hà Tịch đi rồi, Đường Phi cả người vô lực ngồi ở trên giường, nhìn về phía trước xuất thần. Nghĩ biện pháp làm cho Phượng Thần Anh cởi bỏ khóa này sao? Có thể có biện pháp gì?

Viện ngoại, Ưu nhi đứng ở chỗ sâu trong hành lang gấp khúc,nhìn bóng dáng tỳ nữ cao lớn hơn bình thường kia đi xa, cúi đầu nghĩ nghĩ, giả bộ như không phát hiện được gì, xoay người rời đi.

Hiền vương phủ.

Tần Nhan một tay đặt ở sau người, tay phải chấp bút họa cái gì đó.

Một gã thị vệ sải bước tiêu sái tiến vào, quỳ xuống đất cung kính nói: “Bẩm Vương gia, Phượng Các chủ đã dẫn người dập tắt lửa ở kho lúa, còn phái trọng binh canh gác. Hai thích khách phóng hỏa bị bắt được đều đã uống thuốc độc tự sát, bây giờ còn chưa tra ra thân phậnbọn họ.”

Quân độicủa Tần Nhan cùngPhượng Linh quântrong tay Phượng Thần Anh ở ngoài thành Miên Cẩmmột trăm dặm hạ trại, bọn họ che dấu phi thường tốt, đã qua năm ngày vẫn không có người phát hiện hơn mười vạn nhân mã đóng quân ngoài thành. Nhưng đêm nay xảy ra dị trạng, có người tập kích doanh địa đốt lương thảo, kho lúa bị thiêu một cái. Thích khách bắt được, lại tra không ra thân phận. Phượng Thần Anh không hiểu được vì cái gìTần Nghịvô năng kia có thể phát hiện doanh địa củabọn họ, nhất định còn có ngườinào đó ẩn ở chỗ tối giúp đỡ, hơn nữa lai lịch không nhỏ. Cho nên đêm nay xảy ra chuyện hắn tự thân xuất mã, nhưng không thu hoạch được gì.

Tần Nhan nhìn bản đồ vạn dặm giang sơn sắp vẽ xong trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu nói: “Ân, Phượng Các chủ nhân đâu?”

“Phượng Các chủ nói trong các có chuyện quan trọng, hỏa vừa dập tắt liền ly khaitrước. Thuộc hạ thấy doanh địa đã không còn vấn đềquá lớn, nên trở về hội báo.”

Tần Nhan trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn thuộc hạ của mình, nói: “Phượng Các chủ có nói là chuyện quan trọng gì không?”

Thị vệ bị ánh mắt Tần Nhan dọa run lên, nhanh chóng cúi đầu, chần chờ nói: “Cái này, Phượng Các chủ chưa nói, chỉ là đi rất vội vàng. Thuộc hạ thấyPhượng Các chủ giống như thật sự có việc gì gấp, nên không có hỏi.”

Tay nắm bút lông căng thẳng, Tần Nhan quét thị vệ liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Được rồi, lui xuống đi.”

“Dạ, thuộc hạ cáo lui.” Thị vệ đứng dậy cong thắt lưng lui xuống.

Tần Nhan lược lược trầm tư một hồi, bỗng nhiên ngẩng đầu đối một góc không có người trong phòng trầm giọng nói: “Biết Thần Anh chạy gấp về Phượng Tê Các vì cái gì không?”

Góc không có người kia bỗng nhiên truyền tới một đạo thanh âmtrầm thấp: “Bẩm Vương gia, Phượng Các chủ ở Diên Phi viện nhốt một nam nhânbị trọng thương, kêu là ‘Phương Lâm’. Chắc là vì hắn.”

Phương Lâm! Tần Nhan trong mắt hiện lên hận ýcay nghiệt, “rắc” một tiếng bút lông bị bẻ gẫy, mực nước màu đen văng bốn phía hủy đi vạn dặm giang sơn đồ kia.

“Nam Vũ!”

“Dạ, Vương gia.” Nam Vũhầu ở ngoài phòng nhanh chóng đi đến.

“An bài sát thủ tốt nhất lẻn vào Phượng Tê Các, bổn vương ngày mai phải nghe được tin ‘Phương Lâm’ kia chết!” Tần Nhan cho dù tái lừa mình dối người như thế nào,cũng biết Phương Lâmđó đối với Phượng Thần Anh rất có ý nghĩa, hắn không đợi được tới lúc đăng cơ , hắn muốn trước khi đăng cơ phải đem Phương Lâmxử lý!

Nam Vũ có chút do dự nhìn nhìn Tần Nhan, muốn nói cái gì cũng không dám nói. Ánh mắt âm ngoan rơi xuống trên ngườiNam Vũ, Tần Nhan lãnh đạm nói: “Như thế nào, còn không đi?!”

Nam Vũ run lên, vẫn là đánh bạo tiến lên, dùng ngữ khí khiêm tốn nói: “Vương gia, xin nghe thuộc hạ một lời.”

Tần Nhan ánh mắt híp lại đánh giá Nam Vũ: “Nói.”

Nam Vũđắn đo một trận, dùng ngữ khí tối uyển chuyển nói: “Vương gia, theo thuộc hạ biết, Các chủ đối ‘Phương Lâm’ kia rất để bụng, nếu hiện tại tùy tiện động thủ giết hắn, Các chủ nhất định sẽ điều tra chân tướng. Vạn nhất tra đến chúng ta, chỉ sợ Các chủ sẽ -- làm ra một ít chuyện tổn thương Vương gia.”

“Ý của ngươi là, Thần Anh sẽ vì tiện nhânkia cùng bổn vương trở mặt?” Tần Nhan sắc mặt càng ngày càng khó coi.

Cảm nhận được trên người Tần Nhan phát ra sát khí, Nam Vũ một trận kinh hãi, nhanh chóng nói: “Vương gia, Các chủ là dạng ngườigì ngài còn không rõ ràng? Thời điểm hắn sủng ái một người có thể đem người kia sủng lên tới trời, nhưng chờ hắn chán ghét giải quyết xong, sẽ không bao giờ nhìn đối phương liếc mắt một cái nữa. Hiện tại tâm tư của Các chủ đối ‘Phương Lâm’ thật đúng là ...... Theo ý tứ của thuộc hạ, chúng ta có thể nghĩ một cách mà người khác không nghĩ đến? Nếu có người bắt được ‘Phương Lâm’ lấy đến áp chế Các chủ, ngài nói Các chủ hắn sẽ như thế nào?”

Tần Nhan càng nghe trong lòng càng hận càng đau, thần trí cũng càng ngày càng thanh minh, cho dù hắn không muốn thừa nhận cũng vậy thôi, Thần Anh chỉ sợ thật sự yêu thương Phương Lâmkia! Bằng không sẽ không ba lần bốn lượt đánh cược mệnh mình đi cứu hắn, lại càng sẽ không nói dối lừa mình nhiều như vậy, vì thế cục trước mắt phải ổn định tâm mình,không thể đối Phương Lâmxuống tay! Nếu thật sự theo như lời Nam Vũ, chuyện này đối với hắn thực bất lợi, cho dù Phượng Thần Anh đã nói qua tuyệt đối đứng ở bên người hắn, vì hắn lấy bằng được ngôi vị hoàng đếnày, trở thành chủ nhânthiên hạ, cũng khó bảo đảm hắn sẽ không vì Phương Lâmphản bội mình!

“Ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ.” Tần Nhan đã hoàn toàn bình tĩnh xuống, hắn muốn ngôi vị hoàng đế, không tiếc phải bất luận đại giới gì! Hắn đã tìm cách nhiều năm như vậy, sẽ không bởi bất luận kẻ nào mà làm ra một chút sai lầm, cho dù người kia là Phượng Thần Anh !

Nam Vũthấy Tần Nhan đã tỉnh táo lại, nghĩ nghĩ nói: “Vương gia, chúng ta hiện tại không thể giết ‘Phương Lâm’, cũng không thể để cho người khác lấy hắn đến áp chế Các chủ. Như vậy, nếu chúng ta nắm trong tay uy hiếp này của Các chủ, liền vạn vô nhất thất.”

Tần Nhan nghe xong, hạ mi mắt trầm tư hồi lâu, mới nói: “An bài một người thông minh lanh lợi tiến vào Phượng Tê Các, ‘Mệnh Huyền Nhất Lộ’ trên tay bổn vương đã vô dụng quá lâu, vốn muốn cấp lão thái bà trong cung kia, hiện tại cho ‘Phương Lâm’ cũng không lãng phí.”“Mệnh Huyền Nhất Lộ” là độc dược hắn từ trong Ngộ Quốc đã diệt vong chiếm được, chỉ cần ngườitrúng độcnày, trong vòng một tháng không có giải dược, hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Vốn hắn muốn dùng nó hạ ở trên người Thích hoàng hậu đểkiềm chế Lang Hiên, hiện tại dùng kiềm chế Phượng Thần Anh cũng không tồi, hơn nữa một tháng sau nếu không có giải dược,Phương Lâmnhất định phải chết !

“Dạ, Vương gia, thuộc hạ lập tức đi làm !” Nam Vũ nhìn khóe miệng Tần Nhan lộ ra tiếu ýlãnh khốc, không thể khống chếrùng mình một cái, nhanh chónglui xuống tìm người.

Thái tử phủ, mật thấttrongthư phòng.

Tần Nghị bưng lên chén tràtrong tay, mở nắp nhẹ nhàng thổi thổi, chậm rì rì uống một ngụm, khẩu khí ai thán an ủi nói: “Cũng chỉ có khí hậu phương Bắc mới có thể có Tuyết Nhathượng đẳng như vậy, Tứ đệ mấy năm nay dựa vào chỗ trà này buôn bán lời không ít đi?” Tần Nghị buông chén trà ngẩng đầu nhìn ngườingồi ở đối diện,vẻ mặt tiếu ý, một kẻ tất cả mọi người không thể tưởng được -- Lộc vương Tần Sương.

“Ai nói? Có một người hàng năm từ chỗ thần đệ lấy đi không ít Tuyết Nha,hơn nữa chưa bao giờ trả thù lao, thần đệ đều sắp mệt chết!” Lộc vương Tần Sương diện mạo thô cuồnganh tuấn, thân hình cao lớn rắn chắc,giả bộ một bộ dáng tiểu tức phụ chịu ủy khuất, nhìn Tần Nghị mắt tràn đầy lên án. Đây Tuyết Nhathượng đẳng ngàn lượng vàng một cân a, Tần Nghị hàng năm đều từ chỗ hắn vơ vét mấy cân, hơn nữa chưa bao giờ trả thù lao !

“Hô ~” Tần Nghị nâng chung trà lên thổi thổi lại uống một ngụm, hoàn toàn không đem chuyện thân đệ đệ lên án mình để vào tai, cuối cùng mới nói: “Ta cũng nhớ rõ người nào đó hàng năm từ chỗ ta xảo trá không ít vàng bạc châu báu đi? Ngươi nói số hoàng kim bạc trắng đó có thể mua được bao nhiêu Tuyết Nha? Thân ái đệ đệ của ta.”

“Ách......” Tần Sương á khẩu không trả lời được, tròng mắt chuyển hai chuyển, sau lộ ra một bộ dạng đáng thương, nói: “Đây không phải để trả quân phí sao, ngươi cũng biết ta hành quân đánh giặc tối cần tiền tài!” Sau đó chỉ tay vào Thuần Vu Quyết ngồi đối diện, reo lên: “Ngươi không tin hỏi tiểu Quyếtmột chút đi, thân là thống soái cùng giám quân, hắn tối rõ ràng!”

Thuần Vu Quyết nhìn thấy chiến hỏa đốt tới trên ngườimình, lạnh lùng nhìn Tần Sương liếc mắt một cái, sau không chút lưu tình vạch trần: “Mấy năm nay tiền ngươi cùng tỷ phu buôn bán kiếm được, cũng đủ dưỡng trăm vạn đại quân có thừa.” Mà đại quân Lộc vương ngươi dưỡng,chỉ có hai mươi vạn!

“Phốc !” Tần Nghị kinh ngạc, một miệng nước trà phun ra, vứt cái chén đi nhảy tới kháp cổTần Sương, hung tợn hô: “Ngươi hỗn tiểu tử này! Nguyên lai kiếm nhiều tiềnnhư vậy, cư nhiên còn lấy của ta!Mau, đem tiền nhổ ra chia cho ta năm phần, nếu không ta không tha cho ngươi !”

“Không cho không cho! Đây là tự ta tân tân khổ khổ kiếm được, thần đệ ta kiều thê thành đàn, hài tử một đống, không kiếm nhiều một chút, như thế nào dưỡng gia đình, như thế nào giúp ngươi nuôi quân a!” Tần Sương giãy dụa , hắn là một tráng háncao hơnmột thước tám, gần một thước chín, lại bị Tần Nghị khung xương thấp bé hơn hắn rất nhiều áp chế không thể nhúc nhích, chỉ có thể ai oán cầu xin cứu. Thuần Vu Quyết sớm đối với việc huynh đệ nhà này vừa thấy mặt liền ồn ào đánh một trận,đãthành quen nhưng không thể trách, bả đầu quay hướng khác không nhìn tới, khi bọn hắn nháo xong rồi tự nhiên sẽ yên tĩnh.

Lộc vương Tần Sương ở sáu năm trước liền thường trú tại đất phong, cơ hồ không vềMiên Cẩm lần nào. Mẫu thân hắn là công chúa Hồ tộc năm đó được tiến cống choTần Diệp Minh, cho nên diện mạo hắn không giống Tần Nghịhay vài huynh đệ khác hiên ngang tuấn lãng phi phàm, mà là kế thừa đặc hữu của Hồ tộc, thô cuồng cùng dã tính. Cũng bởi vì dạngnày, địa vị mẫu tử Tần Sương ở trong cung phi thường thấp kém, thường xuyên bị các vị phi tử huyết thống thuần khiết cùng đám hoàng tử trong cung khi dễ. Khi đó chỉ có Tần Nghị đem tình thân huynh đệ đối đãi vớiTần Sương, thường thường mang theo Tần Sương chơi đùa, thường xuyên quan tâm bọn họ, đưa cho bọn hắn chút điểm tâm thức ăn bình thường không có ăn, hoặc giảng cho bọn hắn một ít chuyện lạ trong cung ngoài cung, thậm chí cảnhững bài học vỡ lòng của Tần Sương đều là Tần Nghịtự tay dạy. Sau khi mẫu thân Tần Sương ở trong cung buồn bực mà chết, Tần Nghị nhìn ra hắn không muốn tiếp tục ở lại trong cung, liền cầu Tần Diệp Minh phong hắn làmVương, cho hắn đi xa tới đất phong phía Bắc, tự do tự tại sinh hoạt. Phương Bắc là vùng đất lạnh khủng khiếp, đại bộ phận cư dân đều là ngườiHán cùng người Hồ giao tạp, rất nhiều hài tửnhư Tần Sương vậy, lai giữa Hồ tộc và Hán tộc, dân phong cởi mở, tính cách hào sảng, phi thường thích hợp với Tần Sương. Tần Sương thời điểm rời đi liền đối Tần Nghị nói qua, tranh đấu trong cung ngày càng gay gắt, không phải ngươi xem bọn họ như huynh đệ thì bọn họ sẽ không hại đến ngươi, đặc biệt là Tần Nhan, hắn dã tâm không nhỏ, muốn hắn cẩn thận vị huynh đệ này. Tần Sương đi rồi, vẫn thường xuyên quan tâm Tần Nghị, ngay khi Tần Nhan phong vương, đại thần trong triều bắt đầu rục rịch hướng về phía hắn, Tần Sương liền âm thầm liên hệ Tần Nghị, bắt đầu ở phương Bắc âm thầm chiêu binh mãi mã, huấn luyện một đội binh mãchừng hai mươi vạn người, vì dự phòng cục diệnnhư hôm nay. May mắn Tần Sương hình tượng tầm thường vô vi, hàm hậu thành thật quá mức xâm nhập lòng người, cho nên nhiều năm trôi qua, cũng chưa từng có người nào phát hiện phía Bắc lại có một quân độikhổng lồ như thế. Lang Hiêntiếp giáp ở phương Bắc tự nhiên biết, nhưngLang Hiên là nhà mẹ đẻ mẫu hậu Tần Nghị, như thế nào sẽ cấp Tần Nhan cảnh báo? Hôm nay quân doanh kho lúa củaTần Nhan bị thiêu, chính là Tần Sương phái người đi làm. Trong khi Tần Nhan giống như bọ ngựa đang rình bắt ve, hắn đã là chim sẽ đứng ở phía sau như hổ rình mồi! Hôm nay làm như vậy, thuần túy là cho Tần Nhan một cái cảnh cáo mà thôi.

“Tốt lắm tốt lắm, không náo loạn không náo loạn, đệ đệ ta nhận thua, nhận thua!” Tần Sương nhấc tay đầu hàng.

“Xú tiểu tử !” Tần Nghị cười dùng sức xoa làm rối loạn tócTần Sương, trong mắt tràn đầy yêu thươngcủa huynh trưởng đối với đệ đệ. Một bên Thuần Vu Quyết ngồi nhìn bỗng nhiên đỏ hốc mắt, hắn nhớ tới ca cađã qua đời của mình. Tần Nghị như cảm giác được cái gì, giương mắt nhìn về phía hắn, Thuần Vu Quyết không kịp né tránh,sửng sốt xấu hổ quay đầu.

Tần Nghị cũng không để ý, cười nhẹ, liền vỗ bả vai Tần Sương nói: “Tần Nhan cùngmấylão nhânbộ binh này đang buộc ta đi vào khuôn khổ, hôm nay trên triều,Chân Nhung cũng đã trực tiếp âm ngoan nói, cho ta thời gian ba ngày suy xét rõ ràng. Ba ngày sau nếu ta còn không tự động buông tha ngôi vị hoàng đế, sẽ khiến cho thái tử phủ này, Miên Cẩm thành này máu chảy thành sông, đến lúc đó ta sẽ không phải là thái tử bị phế, mà là thái tử đã chết.”

“Xuy!” Tần Sương khinh thường cười nhạo một tiếng, nói: “Xem ra hoàng huynh ngươi thật sự đối bọn họ ôn nhu đã lâu, đem người dung túng đến mức kiêu ngạonhư thế. Ba ngày? Ta đêm nay đã lệnh xuống cho quân đội vào thành, chúng ta nội ứng ngoại hợp đem bọn họ đều giết không chừa một người! Ta cũng không tin hai mươi vạn đại quân bưu hãn cường tráng không bắt được Phượng Linh quâncủaPhượng Thần Anh!”

“Tứ đệ, thong thả một chút, chớ nháo.” Tần Nghị vỗ vỗ Tần Sương ý bảo hắn bình tĩnh: “Bọn họ muốn chúng ta đợiba ngày thì liền chờ ba ngày, chẳng qua thời gian ba ngày này, không phải bọn họ cấp bổn vương, mà là bổn vương cho bọn hắn.”

Tần Sương ngẩn ra, ngây ngốc nhìn Tần Nghị, hỏi: “Có ý tứ gì?”

Tần Nghị phù ngạch bật cười, Tứ đệ cho tới bây giờ chính là đại sự khôn khéo,tiểu sựhồ đồ, đều nói dễ hiểu như vậy, hắn cư nhiên vẫn không hiểu!

“Điện hạ ý tứ là, nương theo ba ngày này, cho bọn hắn cơ hội bình tĩnh suy nghĩ một chút, lựa chọn buông tha, haylà -- không tiếc một trận chiến!” Thuần Vu Quyết lạnh lùng mở miệng nói, hắn biết Tần Nghị chỉ là muốn cấp Tần Nhan cùngTần Chiêu một cơ hội, hắn không muốn nhìn thấy bọn họ rơi vào kết cụcnhư Tần Phiền.

Tần Sương cũng nghe hiểu được, hắn biết Tần Nghị thuở nhỏ đã trọng tình cảmhuynh đệ, cho đến ngày nay hắn vẫn nghĩ đến cho bọn hắn một cơ hội hối cải để làm người mới. Nhưng chiếu ý tứ của Tần Sương, hôm nay bọn họ phái người đốt lương thảoTần Nhan, cho dùcẩn thận hơn nữa cũng sẽ lưu lại chút điểm dấu vết để lại. Theo điểm ấy, bọn họ tự nhiên rất nhanh sẽ phát hiện lực lượnggiấu trong taymình, nếu Tần Nhan biết chiêu bài cuối cùng củabọn họ như vậy, nhất định sẽ thay đổi kế hoạch lập tức giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. Làm như vậy thật sự quá mạo hiểm, chẳng bằng ngay tại đêm nay cho bọn hắn một tập kích bất ngờ, đem loạn thần tặc tử đó đều bắt hết!

Nhìn ra Tần Sương trong mắt không đồng ý, Tần Nghị bất đắc dĩ thở dài, ngữ khí có chút trầm trọng nói: “Ta biết năm đó, vài vị huynh đệ này đối với ngươi thực quá phận, ngươi cũng đúng là cùng bọn họ không có tình cảmgì. Nhưng ngươi chớ quên, trên người chúng ta chảy cùng dòng máu, chúng ta là thân huynh đệ. Ta đối với ngươi, đối bọn họ, tình cảm đều giống nhau. Năm đó ta cứu không được đại ca đã rất tự trách, lần này, nghe lời của ta đi.”

Tần Sương chấn động, nhìn Tần Nghị hai mắt dần dần ướt át, cuối cùng cúi đầu nhẹ giọng nói: “Thần đệ hiểu được, sẽ nghe theo hoàng huynh.” Tần Nghị quá mức trọng tình, đây là nhược điểm trí mạng của hắn. Nhưng nếu năm đó không phải bởi vì hắn trọng tình nghĩa, Tần Sương làm sao có thể ở trong cung bình yên vô sự sinh hoạt mười sáu năm, cuối cùng còn an toàn rời khỏi hoàng cung? Tần Sương phi thường hiểu được điểm này, đồng thời cũng âm thầm hạ quyết tâm, nếu Tần Nhan cùngTần Chiêu uy hiếp đến Tần Nghị, mà Tần Nghị vẫn không đành lòng, vậy hắn sẽ xuất thủ, tự tay giết bọn họ!

Thuần Vu Quyết há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn im lặng. Đêm nay cùng Tần Sương bí mật gặp mặt không có HàTịch, hắn biết Tần Nghị có ý tứ gì. Đến hôm nay hắn còn chưa đem thân phận Tần Sương cho Hà Tịch biết, liền chứng minhTần Nghị đã sớm không tin hắn. Hơn nữa hắn đêm nay cũng phái người đi theo hành tung Hà Tịch, ngườitheo dõi hồi báo nói Hà Tịch ở thái tử phủ đi ba vòng sau liền biến mất. Nói vậy Hà Tịch cũng biết Tần Nghị đã bắt đầu hoài nghi hắn, hiện tại Hà Tịch cùng bọn họ chỉ còn thiếu một điểm chưa vạch mặt nhau. Chỉ là không biết Tần Nghị, có thể hay không buông tha hắn.

----------------------

## 82. Chương 82: Tự Thương Hại

Khi Phượng Thần Anh trở lại Diên Phi viện, đã là đêm yên nhân tĩnh. Trong sân bốn phía bị mười tên cao thủ vây quanh, trong đình chung quanh những góc hôn ám cũng ẩn tàng ba gã tử sĩ, Ưu nhi cùng Mặc Trúc đã trở về đang trên thềm đá canh giữ cửa phòng, biểu tình có chút mệt mỏicùng đờ đẫn.

Tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến, Ưu nhi cùng Mặc Trúc cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy là Phượng Thần Anh thì hoảng sợ, nhất tề đứng lên.

“Lão gia, ngài đã trở lại.” Ưu nhi cúi đầu nhẹ giọng nói. Mặc Trúc thế nhưng thật ra lòng tràn đầy nghi hoặc, hôm nay nhiễu loạn rất lớn, hắn còn tưởng rằng Phượng Thần Anh không trở lại chứ.

“Ân, Phi nhi hôm nay thế nào?” Phượng Thần Anh nhìn cửa phòng đóng chặt hỏi.

“Công tử sáng nay cùng giữa trưa dược cũng chưa uống, đêm nay thì đã uống rồi, còn ăn thêm một chén cháo tổ yến. Bất quá khí sắc vẫn rất kém cỏi, cả người giống như mất hồn --” Ưu nhi cảm thấy sau lưng đau xót, ý thức được chính mình nói điều không nên nói, nhanh chóng ngậm miệng. Mặc Trúc thu hồi tay, cúi đầu vụng trộm ném hắn một cái xem thường.

Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn thoáng qua Ưu nhi, nói: “Được rồi, các ngươi thủlại đây, ta vào xem hắn.”

“Dạ, lão gia.” Ưu nhi Mặc Trúc cùng tuân lệnh.

Phượng Thần Anh mang theo tâm tìnhthật cẩn thận, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, sau đó lại nhẹ nhàng khép lại. Chậm rãi đi hướng nội thất, như là sợ bừng tỉnh ngườiđang ngủ, thậm chí ngay cả tiếng bước chân cơ hồ cũng không nghe thấy.

Xốc lên tấm màn dày nặng ngăn cách ngoại thất, Phượng Thần Anh khẩn trương đến cả hô hấp đều ngừng lại. Đợi thấy rõ Đường Phi đangnằm nghiêng ngủ, mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn sợ lại nhìn thấyánh mắtngày đó Đường Phi nhìn hắn, vô tình lạnh như băng, thậm chí một chút hận ý đều không có. Lời Đường Phi nói hôm đó, tựa như một lưỡi đaosắc bén, một đao một đao chém ở trong lòng hắn.

Vô thanh chậm rãi đến trước giường, Phượng Thần Anh cẩn thận ngồi vào trước giường, dùng đầu ngón tay một chút một chút vẽ theokhuôn mặt anh tuấn củaĐường Phi, cũng không dám chạm vào da thịthắn. Mắt phượng mang theo ba phần thương tiếc bảy phân nhu tình, mê luyến nhìn chăm chú vào ngủ nhan(dung nhan khi ngủ)không quá an ổn củahắn.

Mi phong giật giật nhíu lại, Phượng Thần Anh bỗng dưng thu hồi tay, khẩn trương nhìn chằm chằm Đường Phi. Hoàn hảo Đường Phi chỉ bởi vì hai tay bị trói buộc mà cảm thấy không thoải mái nên hơi lắc lắc cổ tay, không có tỉnh lại. Cốc Dương hạ dược có cho thêm chút thảo dược an thần, có thể làm cho Đường Phi ngủ ngon một chút, vì vậy xác suất hắn tỉnh lại vào lúc này khả năng rất nhỏ. Phượng Thần Anh yên lòng, sau đó nâng hai tay Đường Phi lên cẩn thận xem xét. Chỗ cổ tay bị xiềng xích ma sát có chút sưng đỏ, Phượng Thần Anh trong mắt hiện lên một tia thống khổ. Nghĩ nghĩ, sau từ trong lòng lấy ra chìa khóa, đánh mở trước một cái xiềng xíchtrong đó, lấy thước dán trừ huyết ứ, giúp lưu thông máu cẩn thận đắp lên cổ tay sưng đỏ của Đường Phi. Đợi thuốc dán hấp thu không sai biệt lắm, liền lấy qua một khối vải lụa xé thành hai nửa, trước đem một nửa quấn lấy xiềng xích vài vòng, xác định sẽ không tái lộng thương Đường Phi, sau mới khóa trở lại. Tiếp theo chuyển sang tay kia, đợicả hai bên đều chuẩn bị tốt, Phượng Thần Anh mới như trút được gánh nặng.

Nghĩ hẳn là phải ly khai, nhưng nhìn Đường Phi, Phượng Thần Anh lại luyến tiếc. Mấy ngày nay hắn đều ngủ ở thư phòng, hơn nữa cơ hồ mỗi đêm đều mất ngủ. Trợn tròn mắt nhớtới Đường Phi mãi cho đến hừng đông, mỗi lần chỉ dám ở thời điểmĐường Phi ngủ say vụng trộm nhìn một cái. Hắn nhớ Đường Phi đến sắp phát điên rồi!

Vậy đêm nay đi, hắn thầm nghĩ ở bên cạnhĐường Phi nằm một buổi tối. Chỉ cần trước khi hắn thanh tỉnh rời đi là tốt rồi, như vậy sẽ không bịphát hiện.

Bỏ đi áo khoác, Phượng Thần Anh nhẹ nhàng đặt lưng xuống bên ngườiĐường Phi, dùng động tác tối ôn nhu đem người ôm vào trong lòng. Tiếng hít thở nhẹ nhàng, hơi thởtưởng niệm nhiều ngày, vô tình làm xúc động tâmPhượng Thần Anh.

Ở trên trán Đường Phi hạ xuống một cái hôn, Phượng Thần Anh than nhẹ: “Phi nhi, ta yêu ngươi.”

Ái nhân rốt cục nằm ở trong lòngmình, Phượng Thần Anh thỏa mãn nhắm mắt lại, trầm trầm mà ngủ.

Nguyên bản Đường Phi đangngủ say lại chậm rãi thong thả mở mắt, nhìn khuôn mặt tinh xảo gần trong gang tấc, trong mắt lóe ra minh diệt quang mangkhông chừng. Ở thời điểm Phượng Thần Anh cởi bỏ còng tay, hắnđã tỉnh. Chuyện Phượng Thần Anh làm khiến hắn hoang mang không thôi, vì cái gì một người có thể vừa nói yêu hắn, một bên lại không kiêng nể gì thương tổn hắn, thậm chí xem hắn giống như súc sinh khóa nhốt? Hắn thật sự xem không hiểu Phượng Thần Anh, lại càng không biết cái hắn gọi là yêu! Hắn lần đầu tiên yêu thương một người, buông tha mọi thứ chỉ để nhận được một kết quả như vậy?

Gục đầu xuống tựa ở trước ngựcPhượng Thần Anh, nghe tiếng tim đậptrầm ổn hữu lực, Đường Phi bỗng nhiên có loại ý tưởng muốn xé tâm hắn ra nhìn một cái, đến tột cùng phần nào là thật, phần nào là giả.

Ánh mắt nhìn chằm chằm còng tayđược cẩn thận bao bọc lại, Đường Phi ánh mắt lóe lóe, có lẽ hắn đã biết nên như thế nào làm cho Phượng Thần Anh mở ra còng tay.

Ngày hôm sau khitỉnh lại, Phượng Thần Anh đã đi rồi. Sờ sờ vị trí hắn ngủ qua, đã lạnh thấu, xem ra đã đi hồi lâu.

“Công tử.” Ưu nhi đẩy cửa tiến vào, tỳ nữ phía sau đang cầm dụng cụrửa mặt. Đường Phi cố ý nhìn tỳ nữ kia lâu một chút, ngày hôm qua Hà Tịch chính là dựa theo bộ dáng của nàng dịch dung trà trộn vào.

Đường Phi lãnh đạm đối Ưu nhi gật đầu, sau đó nhìn sang nơi khác. Ưu nhi trong lòng đau xót, từ lúc Đường Phi bị Phượng Thần Anh giam cầm, sau đối với ai đều là bộ dángnày, lãnh đạm xa cách, lại càng không thích nói chuyện.

“Công tử, Ưu nhi hầu hạ ngài rửa mặt.” Dứt lời, Ưu nhi tiến lên thay Đường Phi lau sạch mặt.

Đợi thu thập thỏa đáng, một tiểu tư bộ dáng thiếu niên cầm một cái khay đi đến.

“Ưu nhi đại ca, dược củacông tử đã sắc tốt. Cốc Dương đại phu nói đây là dược mới, phải dùngtrước bữa điểm tâm.” Thiếu niên kia rất là cung kính giơ khay lên cao hạ thắt lưng nói với Ưu nhi.

Ưu nhi giúp Đường Phi chải vuốt vài sợi tóc rồi xoay người, Cốc Dương ngày hôm qua nói với hắn sẽ đổi một loại tân dược, có tác dụngninh thần, đối thân thể Đường Phi mới có lợi.

Ưu nhi tiếp nhận dược, lơ đãng ngắm thiếu niên kia một cái, sửng sốt nói: “Ta lúc trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Ngươi ở viện nào?”

“Tiểu nhân ba năm nay vẫn đều ở tại trù phòng, sáng nay vốn là người Diên Phi viện đến lấy dược, nhưng người nọ bỗng nhiên không thoải mái, tiểu nhân sợ trì hoãn nên giúp đỡ hắn mang lại đây. Trước kia vẫn không thường ở trong Các đi lại, cho nên Ưu nhi đại ca mới cảm thấy tiểu nhân lạ mặt.” Thiếu niên kia cúi đầu cung kính nói.

Ưu nhi trong lòng có chút nghi ngờ, thản nhiên đáp: “Đã biết, lui xuống đi.” Sau đó đợi thiếu niên rời đi, mới lấy ra một cây ngân châm thử độc.

Ngân châm không đổi sắc, chứng minh thuốc này không thành vấn đề. Ưu nhi buông tâm bưng dược đi đến trước mặtĐường Phi, Đường Phi cũng không thèm nhìn tới liền tiếp nhận một hơi uống cạn. Đợi hầu hạ hắn dùng quađiểm tâm. Ưu nhi mới cùng tỳ nữ kia ly khai.

Người vừa đi, Đường Phi lập tức nín thở tinh tế nghe động tĩnhbên ngoài, đại khái qua đến mười phút, mới thử giật giật thiết liên tửtrong tay, tiếng vang loảng xoảngto như vậy ở trong phòng thực rõ ràng chói tai, nhưng ngườihầu ở bên ngoài tựa hồ không nghe thấy. Lại thử dùng lực lớn hơn nữa, như trước không kinh động người khác. Rốt cục yên lòng, Đường Phi đem vải lụa tối hôm qua Phượng Thần Anh quấn vào thiết liên xả xuống, trên cổ tay sưng đỏ đã tan máu rất nhiều, chỉ để chút dấu vết mờ nhạt. Đường Phi cười tự giễu, Phượng Thần Anh đối hắn thật đúng là “tốt”. Ánh mắt hung ác, Đường Phi đại lực giãy giụa còng taycứng rắnlạnh như băng, cường ngạnh bắt tay cổ tay ma sát tạo thành vết thương.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc canh giữ ở ngoài cửa cũng không phải không nghe đến tiếng vangtrongphòng, thanh âm kim loại va chạm cho dù rất nhỏ, cũng vẫn chói tai. Bắt đầu bọn họ còn tưởng Đường Phi đang đọc sách -- lúc trước sợ hắn tịch mịch, Ưu nhi mang rất nhiều sách đặt ở bên giường giúp hắn tiêu khiển -- cho nên cũng chưa để ý. Nhưng thanh âm “đinh linh” kia không gián đoạn,đã kéo dài ước chừng non nửa canh giờ, Ưu nhi mới bắt đầu cảnh giác đứng lên.

“Mặc Trúc, ngươi có hay không cảm thấy không thích hợp?” Ưu nhi thân thủ lôi kéo tay Mặc Trúc hỏi.

“Ngươi là nói thanh âm thiết liên tử kia?” Mặc Trúc cũng đã nhận ra.

“Ngươi đọc sáchcó thểlật trang một khắc không ngừng sao? Tốc độ công tử đọc sách có phải hay không quá nhanh?” Cùng Mặc Trúc liếc nhau, cũng thấy được trong mắt hắn lo lắng.

“Vào xem?” Mặc Trúc thử thăm dò, Ưu nhi gật gật, đẩy cửa đi vàotrước.

Thật cẩn thận nhẹ nhàngđến nội thất, Ưu nhi cùng Mặc Trúc nhìn thấy chính là Đường Phi đang tự ngược, dùng cổ tay đại lực giãy giụa thiết liên tử. Nửa canh giờ giãy dụa, tay Đường Phi đã sớm huyết nhục mơ hồ, còng tay ngân quang đã dính đầy máu tươi hồng sắc, khủng bố mà yêu dị.

Đường Phi ngẩng đầu nhìn vào hai người, gợi lên khóe miệng cười, động tác trong tay cũng không đình chỉ.

Bị tươi cười quỷ dị củaĐường Phi làm cả kinh, da đầu run lên, Ưu nhi rốt cục có phản ứng, nhanh chóng vỗ Mặc Trúccòn đang ngốc thất thần, hô lớn: “Thất thần cái gì! Đi tìm Cốc Dương đại phu, thông tri Các chủ!”

Mặc Trúc rốt cục cũng phản ứng lại, hoang mang rối loạn vội vàng chạy. Ưu nhi xông lên điểm huyệt đạoĐường Phi, làm cho hắn đình chỉ hành vi tự ngược. Sau đó xả quachiếc khăn ở một bên muốn thay hắn băng lại cổ tay đang chảy máu tươi ròng ròng, nhưng lại bị còng tay kia che chắn, Ưu nhi căn bản không biết nên làm như thế nào!

“Công tử, công tử...... Người như thế nào khờ như vậy? Người như thế nào có thể thương tổn chính mình!” Ưu nhi không biết làm sao nhìn Đường Phi, khóc không thành tiếng.

Đường Phi không thể nhúc nhích,hừ lạnh nở nụ cười, nói: “Chỉ cần không bị Phượng Thần Anh khóa lại giống cẩu, ta cũng có thể đem hai taycắt đứt.” Muốn Phượng Thần Anh cởi bỏ khóa này, tự thương hại bản thân là biện pháp đơn giản nhất, cũng hữu hiệu nhất.

Cốc Dương lưng vác hòm thuốc bị Mặc Trúc lôi kéo, thất tha thất thểu chạy vào, nhìn đến thảm trạng của Đường Phi, Cốc Dương không khỏi thất thanh kêu lên: “Lão thiên gia của ta! Ngươi so với Phượng Thần Anh còn ngoan độc hơn!” Nhanh chóng buông hòm thuốc phân phó Mặc Trúc đi lấy một bồn nước ấm đến, sau đó ngồi ở bên giường giúp Đường Phi xem xét thương thế.

“May mắn không thương tổn đến gân cốt, nhưng khóa như vậy làm sao ta có thể thượng dược cầm máu cho hắn! Phượng Thần Anh đâu? Mau gọi hắn trở về!” Cốc Dương nhìn máu loãng không ngừng chảy ra trên cổ tay Đường Phi, thật sự không biết chính mình kiếp trước nợ ai.

Mặc Trúc bưng nước ấm tiến vào, vội vàng nói: “Đã phái người thông tri Các chủ!”

Mặc Trúc vừa nói dứt, Phượng Thần Anh đã trở lại, trên mặt còn mang theo một thoáng bối rối.

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh tiến lên đẩy ra Ưu nhi, ngồi ở bên cạnh Đường Phi, cổ tay huyết nhục mơ hồ làmtâm hắn đau đớn.

“Đừng ngây ngốc nữa, mau mở khóa cho hắn.” Cốc Dương mắt lạnh nhìn Phượng Thần Anh, ngữ khí không tốt.

Phượng Thần Anh mới phản ứng lại, lấy ra chìa khóatrong lòng, thật cẩn thận mở ra còng tay, khi cầm lấy hai tay lạnh lẽo của Đường Phi, mới phát hiện tay mình cũng đang run nhè nhẹ.

“Giải huyệt đạo chohắn.” Cốc Dương còn nói thêm, một bên lấy quachiếc khăn sạch sẽ thấm ướt. Phượng Thần Anh nghe theo, ánh mắt thống khổ nhìn Đường Phi. Đường Phi lại xoay qua, trên mặt biểu tình lãnh đạm, vết thương thậm chí không làm cho hắn nhíu màymột chút.

Miệng vết thương Đường Phi thực nghiêm trọng, da cổ tay cơ hồ đều bị cọ phá, còn rớt hết vài tầng, lộ ra thịtđỏ bên trong. Nếu không phảithiết liên này làm cực kì tinh tế, chiếu theo Đường Phi ngoan độcnhư vậy,chỉ sợ cả xương cũng lộ ra!

Ước chừng qua một canh giờ, Cốc Dương mới đem miệng vết thương xử lý tốt. Sau đó nhìn thoáng qua Phượng Thần Anhcòn đang nhìn chằm chằm Đường Phi không nhúc nhích, hỏi: “Thiết liên tử này còn khóa trở về không?”

Phượng Thần Anh sửng sốt, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía thiết liên kia, còng tay đã bị máu của Đường Phi nhiễm hồng, mặt trên còn dính chút da thịt, Phượng Thần Anh một trận kinh hãi. Hắn đến tột cùng vì cái gì mới đem Đường Phi bức đến hoàn cảnh như vậy?

“Cho người đến đem thứ này hủy đi, có bao xa thì ném xa bấy nhiêu, bổn tọa không bao giờ muốn nhìn thấy thứ này lần nữa!” Phượng Thần Anh thanh âm trầm thấp, dẫn theo chút thống khổbiết vậy sẽ không làm.

“Dạ.” Ưu nhi nhỏ giọng đáp lời, Cốc Dương thu thập cái hòm thuốc lại cười lạnh một tiếng, nói: “Đem thứ này ném thì được cái rắm gì, có bản lĩnh thì đem người thả ra. Phượng Thần Anh, ta thật sự, con mẹ nó, khinh thường ngươi!”

Mặc Trúc cùng Ưu nhi nghe đến kinh hồn táng đảm, Cốc Dương đại phu cư nhiên dùng ngôn ngữ thô bỉ như vậy mắng Các chủ?!

Phượng Thần Anh trong mắt xẹt qua một tia sát ý, nhưng nghe được Đường Phi cười lạnh, hậu tâm lại run lên, nhìn về phía hắn thìngười đã nhắm hai mắt lại.

“Đều ra ngoài!” Phượng Thần Anh trầm giọng quát.

“Hừ!” Cốc Dương vác hòm thuốc lên lưng: “Hắn sớm hay muộn sẽ bị ngươi hại chết!” Nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Ưu nhi cùng Mặc Trúc nhìn Phượng Thần Anhsắc mặt không tốt, cũng không dám thêm điều gì, vội vàng ly khai.

Phượng Thần Anh ngồi ở bên ngườiĐường Phi, ngừng ở sườn mặt tái nhợt cùng lãnh khốc của hắn hồi lâu, mới chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặthắn.

“Phi nhi, có phải hay không chúng ta vĩnh viễn không thể trở về những ngày trước đây? Ta thật sự không muốn thương tổn ngươi, ta...... yêu ngươi, có lẽ thời điểmthật lâu trước kia đối với ngươi nói những lời này, ta chưa từng trả chân tâm, nhưng sau lại, sau lại, ta...... bất tri bất giác đã trả giá chân tâm, bất tri bất giác, đem tâm củamình đánh mất...... Phi nhi, ta thật sự yêu ngươi.” Không phải theo thói quen thốt ra lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải lấy lời nói dốimê hoặc lòng người, Phượng Thần Anh lúc này mới biết, thời điểm một câu “ta yêu ngươi” chân chính nói ra miệng, tâm sẽ thật đau.

Đường Phi chậm rãi mở to mắt, nhưng không có nhìn Phượng Thần Anh, thanh âm bình thản dẫn theo một chút bi ai cùng quyết tuyệt: “Ở Trích Tinh lâu đêm đó, ngươi đã mất đi tư cáchnói với ta những lời này. Phượng Thần Anh, yêucủa ngươi, ta không nhận nổi, lại càng không dám nhận!”

Phượng Thần Anh chấn động, mười hai năm trước, hắn từng nghe qua một lời nói cơ hồ giống nhau như đúc. Nhìn Đường Phi sườn mặtkiên quyết, trong cuộc đời, lần đầu tiên cảm nhận được tư vịtuyệt vọng.

---------------

P/s: tiểu kịch trường giải u ám một chút... Ai không muốn đánh hỏng tâm trạng của chính văn có thể bỏ qua a.... Tại ta biết đang cảm thụ ngược mà chen hài vào rất khó chịu.....

Tiểu kịch trường

Vuốt vòng bụng cao cao hở ra của Đường Phi, Phượng Thần Anh cười đến híp mắt, khóe miệng đều kéo đến tận mang tai! Đối với Đường Phi đang mang thai sờ soạng một trận, thẳng đến khi Đường Phi dùng ngữ khí hờn dỗi cùng oán giận hắn, Phượng Thần Anh mới lưu luyến ngẩng đầu, nhìn cha hài tử khuôn mặt anh tuấn ửng đỏ, trong lòng giống như được ăn mật ngọt, ôm hắn lại một trận hôn cắn. Bỗng nhiên, Đường Phi hét lên một tiếng, ánh mắt hàm chứa thủy quang nhìn Phượng Thần Anh, hơi khóc nức nở nói: “Thân ái, hài tử giống như muốn đi ra !”

“A !” Phượng Thần Anh kêu so với Đường Phi còn lớn hơn. Kinh động mọi người, luống cuống tay chân suốt một ngày......

Phượng Thần Anh ôm nhi tử phấn nộn khả ái mềm mại đang ngủ vùi, kích động khiến nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu nhìn lại, Đường Phi một đôi ánh mắt nhu tình như nước tràn ngập yêu say đắm nhìn hắn.

“Nương tử ~ Tiểu mật đường của ta ~” Phượng Thần Anh ôm nhi tử tiến đến trước mặt Đường Phi hôn một cái, sau đó cúi đầu hôn xuốnghai má mũm mĩm phấn nộn của nhi tử, lại ngẩng đầu hôn Đường Phi, lại cúi đầu hôn nhi tử, cái gì “Tiểu mật đường thân ái của ta”, “Nhi tử ngoan của ta”, lời ghê tởm như thế nào đều tuôn ra.

Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh cảm giác mông mình bị người hung hăng đạp một cước, ngay sau đó người liền quỳ rạp trên mặt đất, nhi tử trong tay cũng biến mất không thấy bóng dáng, chưa đợi hắn kinh hãi, nguyên bản Đường Phi ôn nhu săn sóc, naylại vẻ mặt lãnh ý nhìn hắn, sau đó mặt không chút thay đổi đem dấu chân đạp thẳng trên mặt hắn!

“A a ! ! !”-- Lànằm mộng sao......

Phượng Thần Anh ôm mặt đang lưu một cái dấu chân –trên mông cũng có một cái, thút tha thút thít ngồi đếnbên người Đường Phi đang sắc mặt không tốt, một bộ dáng tiểu tức phụ ủy khuất.

“Ngươi rất muốn nhi tử?” Đường Phi bỗng nhiên cười sáng lạn nhìn Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh nhanh chóngdựng thẳng thân mình, mãnh liệt lắc đầu, trên mặt biểu hiện ra bộ dáng cực độ phiền chán nói: “Tiểu hài tử cái gì, chán ghét nhất!”

“Ai là nương tử?” Đường Phi cười càng sáng lạn thêm.

“Ta! Ta là nương tử! Đây là tuyệt đối!” Một tiểu côngthông minh uy vũ, đương nhiên có thể co cũng có thể giãn!

Đường Phi tươi cười ngưng lại, một phen xả qua lỗ taiPhượng Thần Anh, gằn từng chữ một quát: “Từ hôm nay trở đi, ngươi ngủ ở sài phòng cho ta! Nếu ngươi dám lén lút trèo đến trên giường, ta liền đem ngươi đóng gói lại tặng cho cha ngươi!” Nói xong, lại một cước đem người đá văng, cũng không quay đầu lại rời đi.

Phượng Thần Anh thê lương quỳ rạp trên mặt đất, vươn một bàn tay hướng về phía Đường Phi thê thảm kêu lên: “Oh,no! Thân ái, ngươi không thể cứ như vậy đem ta bỏ chợ a ! ! !”

Tiếng kêu thảm thiết giằng co thật lâu, kinh động đến trong vòng năm mươi dặm cũng không gặp bất luận chim bay cá nhảy nào.

---------------

## 83. Chương 83

Chân trời vang lên một tiếng sấm rền, trận mưa đầu mùa hạ rốt cục đến đây.

Phượng Thần Anh đứng bên ngoài gian bên cửa sổ, nhìn bên ngoài mưa nhỏ rơi tí tách, vài đạo sét đánh cắt ngang qua tầng mây đen thật dày, truyền đến vài tiếng sấm rền.

Thiết Hoán đi vào, liền nhìn thấy Phượng Thần Anh đứng ở phía trước cửa sổ xuất thần, vẻ mặt vắng lặng. Cố ý hướng phòng trong nhìn nhìn, màn che thật dày che khuất mọi thứ bên trong, cái gì cũng nhìn không tới. Quay đầu nhìn Phượng Thần Anh, Thiết Hoán trong lòng nói không ralà tư vịgì, năm đó đi theo Phượng Thần Anh, nghĩa vô phản cố trốn đi, rời nhà hơn mười năm, nhưng hôm nay những việc đã làm, hắn cũng không biết có đúng hay không.

“Các chủ, thời điểm không còn sớm, Hiền vươngđang chờ người.” Thiết Hoán thấp giọng ở bên tai Phượng Thần Anh nhắc nhở.

Phượng Thần Anh mi phong giật giật, hé màn che phía sau ra chăm chú nhìn hồi lâu, mới nói: “Đi thôi, lưu lại Ưu nhi cùng Mặc Trúc.” Mới vừa đi tới cửa, Phượng Thần Anh lại dừng bước, nói: “Lưu thêm ba tử sĩ.”

Thiết Hoán ngẩng đầu, nói: “Thuộc hạ hiểu được.”

Tiếng bước chân dần dần đi xa, thẳng đến khi biến mất, Đường Phi giả bộ ngủ mới mở to mắt.

Ba ngày...... Đường Phi có chút gian nan khởi động thân mình, Hà Tịch nói ba ngày, hôm nay đã là ngày thứ ba. Lúc trước hắn cũng không dặn là giờ nào, cho nên Đường Phi chỉ có thể đợi. Mất máu quá nhiều làm cho cả người đều không còn khí lực, còn có chút chóng mặt. Vẫy vẫy đầu làm cho chính mình thanh tỉnh, Đường Phi xuống giường mặc quần áo, đi đến ngăn tủ bình thường cất vật tư nhân của. Mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp được sơn họa tinh mỹ kia, bên trong là toàn bộ gia sản củahắn.

Chậm rãi mở hòm, bên trong còn có hơn một ngàn lượng lúc trước hắn làm Trạng Sưkiếm được, ngân phiếu, bạc vụn đều có. Còn rất nhiều kim ngân châu báu do Phượng Thần Anh bỏ vào, nói mìnhlà lão bà của hắn, giao cho Đường Phi bảo quản là tối thích hợp.

Đường Phi xem một hộp tràn đầy vàng bạc châu báu, cuối cùng chỉ lấy ra bạc vụn cùng ngân phiếu của chính mình cất giữtốt, vừa định đem hòm khép lại thìđộng tác trên taykhẽ ngừng. Chậm rãi mở ra, tầm mắt Đường Phi dừng ở trên một khối tiểu ngọc bài, một họa hình Phượng Hoàngtrông rất sống động,sôi nổi hiện lên trước mắt, hai cánh giương rộng, sải cánh muốn bay.

Là “Phượng Linh phù”lần trước Phượng Thần Anh cho hắn, nhìn ảnh con Phượng Hoàng đó, thần thái so với Phượng Thần Anh cực kì tương tự, ma xui quỷ khiến, Đường Phi cầm lấy nó. Ngày ấy ở trong sông, tiếng hô hoan tiếu ngữ cùng ái muội ấm áp trên cỏ xanh đã không còn tồn tại, nay có được, chỉ là thương tổn cùng lừa gạt.

Muốn đem ngọc bài thả lại vào trong, tay lai không nghe lời nắm chặt, cuối cùng Đường Phi bắt nó thu vào trong lòng. Chung quy, vẫn không bỏ xuống được......

“Ai?!”

Ngoài cửa, nghe thấy Mặc Trúc hét lớn một tiếng, sau đó chợt nghe Ưu nhi nói: “Mặc Trúc, ngươi mang hai người đi xem, ta cùngnhững ngườikhác lưu lại bảo hộ công tử!”

Đường Phi trong lòng rùng mình, là Hà Tịch?!

Ngoài cửa, Mặc Trúc nghĩ nghĩ, có Ưu nhi cùng tử sĩ còn lại ở đây, hẳn không thành vấn đề, liền gật gật đầu, dẫn người hướng về phía đông, chỗ thích khách kia biến mất đuổi theo.

Đường Phi bình tĩnh đem hòm thả lại ngăn tủ, sau đó trốn ở saubình phong.

Bởi vì bỗng nhiên xuất hiện thích khách, Ưu nhi sợ Đường Phi gặp chuyện không may, đẩy ra cửa phòng tiến vào xem xét, lại không nhìn thấy Đường Phi, trong lòng hoảng hốt, vừa muốn cẩn thận tìm xem, liền cảm giác phía sau một trận âm phong thổi qua gáy.

“Ba” một tiếng hướng phía sau vung lên nhuyễn tiêntrong tay, đồng thời xoay người, Ưu nhi trước mắt một làn khói đen chợt lóe, mất đi tri giác ngã xuống đất.

Một hắc y nhân che mặt trong mắt hiện lên một tia áy náy, nhưng cũng không quản nhiều như vậy, hiện tại đem người cứu đi quan trọng hơn!

“Đường Phi? Ngươi ở nơi nào?” Hà Tịch thấp giọng kêu lên.

“Hà Tịch !” Đường Phi từ sau bình phong đi ra, thấy rõ người tới, hai mắt lại sửng sốt dừng bước.

Hà Tịch nghĩ bản thân che mặt Đường Phi không nhận ra, vội vàng kéo khăn xuống dưới, vài bước tiến lên đưa tay một phen che lại mũimiệng hắn, đồng thời đem một viên thuốc màu nâu uy vào trong miệng.

“Trong khói có độc, đây là giải dược.” Hà Tịch ở bên tai Đường Phi thấp giọng nói, Đường Phi gật gật đầu, nuốt vào khỏa giải dượckia.

“Đi thôi, Mặc Trúc đuổi không kịp thích khách tự nhiên sẽ nghi ngờ, chỉ sợ sẽ đoán được chuyện đã xảy ranơi này!” Hà Tịch vừa nói một bên lôi kéo Đường Phi rời đi. Vừa mới ra cửa, một đạo bóng người cao lớn ngăn cản ở trước mặtbọn họ, chưởng phong tràn ngập sát ý sắc bén thẳng tắp hướng ngực Hà Tịch đánh tới!

Đem Đường Phi hướng đẩy vềphía sau mình, Hà Tịch nâng taycùng người tới đối chưởng, bị đẩy lui năm sáu bước mới khó khăn dừng lại, một ngụm máu tươi phun ra.

“Hà Tịch !” Đường Phi chạy lên ôm lấy Hà Tịch, ngẩng đầu nhìn lại, Phượng Thần Anh chính là đang vẻ mặt sát ý lạnh như băng nhìn bọn họ.

Đem người hộ ở phía sau, Đường Phi dựng thẳng thắt lưng cùng Phượng Thần Anh đối diện, trên mặt hàn ý càng sâu.

“Ngươi cứ như vậy khẩn cấp muốn rời đi ta? Ta chân trước vừa mới xuất môn, sau lưng cứu binh đã tới rồi.” Phượng Thần Anh thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc, lãnh khốc mà vô tình. Nếu không phải mật thám báo lại, nói có mật thám củathái tử phủ ẩn tàng trongPhượng Tê Các, Phượng Thần Anh sẽ không nửa đường vòng lại, lại càng sẽ không phát hiện Đường Phi đang muốn chạy trốn!

Phượng Thần Anh mắt phượng hép một nửa, nhìn chằm chằm Hà Tịch phía sau Đường Phi. Mật thám kia, là theo hắn đến đi? Hừ, chết đến nơi còn không tự biết!

Bị Phượng Thần Anh liếc mắt nhìn, không tự giác rùng mình một cái, Hà Tịch lau đi máu trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn Đường Phihộ ở trước ngườihắn, lại nhìn xem Phượng Thần Anhlãnh khốc ngoan lệ, lướt qua Đường Phi, tiến lên một bước cùng hắn sóng vai, ngữ khí kiên quyết: “Phượng Thần Anh, hôm nay ta nhất định phải mang Đường Phi đi.” Bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm sắc bén thẳng tắp nhắm về Phượng Thần Anh: “Vô luận ngươi là ai, ta tuyệt đối sẽ không lùi bước!”

Phượng Thần Anh gợi lên khóe miệng lạnh lùng cười, mặt mày lộ vẻ bễ nghễ, nói: “Xem ra lúc trước ta đối với ngươi quánhân từ, hôm nay ngươi tuyệt đối sẽ không được chết thống khoái, ngươi hẳn biết kết cục kẻphản bội.”

Hà Tịch ánh mắt rùng mình, hôm nay cho dù chết, hắn cũng muốn cho Đường Phi tự do! Đang muốn huy kiếm liều mạng, lại bị Đường Phi một tay cản lại, kiếm trong tay bị hắn đoạt qua. Hà Tịch nghi hoặc nhìn về phía Đường Phi, Đường Phi lại giơ kiếm nhắm tới Phượng Thần Anh, trong mắt có một tia ai ý.

“Phượng Thần Anh, thả chúng ta đi.”

Phượng Thần Anh trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, cơ hồ nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Phi nói: “Nếu ta nói không, ngươi có phải sẽ dùng thanh kiếm đó giết ta?” Nói xong, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi đi từng bước một tiến lên, thẳng đến khi chạm sát vào mũi kiếm kia: “Nói đi! Nếu ta không để ngươi đi, có phải haykhông ngươi sẽ giết ta!” Phượng Thần Anh hai mắt xích hồng, thấp giọng rống giận.

Đường Phi nhìn chằm chằm ánh mắt thống khổ bị thương củaPhượng Thần Anh, tay nắm kiếm hơi hơi phát run. Thật lâu trước kia, Đường Phi từng lấy quamột cây trâm gài tóc để ở yết hầu Phượng Thần Anh uy hiếp nói muốn giết hắn, khi đó Phượng Thần Anh trong mắt tràn đầy trêu tức cùng châm chọc, cuối cùng bản thân lại bởi chứng sợ huyết nghiêm trọng dọa cho hôn mê bất tỉnh. Hiện tại, hắn không còn sợ máu, Phượng Thần Anh cũng đang đứng ở ngay trước mũi kiếm hắn.

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh, hắn từng nói qua, người có thể thương tổn hắn, giết người của hắn, chỉ có một mình Đường Phi, nhưng mà...... Buồn bã cười, Đường Phi thanh âm chua xótnói không nên lời: “Như thế nào có khả năng? Ta luyến tiếc.”

Phượng Thần Anh cùng Hà Tịch đều chấn động, không dám tin nhìn về phía Đường Phi. Phượng Thần Anh là vì lần đầu tiên nghe được Đường Phi đối hắn nói những lời này, lúc trước, đều là hắn nói. Hà Tịch thì là không thể tin được đến lúc này, tâm Đường Phi vẫn như cũ yêu Phượng Thần Anh !

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh lẳng lặng vươn tay, muốn cầm tay Đường Phi, nhưng ai biết cổ tay Đường Phi vừa chuyển, thanh kiếm hoành tại trên cổ chính mình!

“Phi nhi !”

“Đường Phi! Ngươi đang làm cái gì!” Hà Tịch đứng ở phía sau hắn,muốn đoạt qua kiếm củaĐường Phi, lại bị ánh mắt Đường Phi kiên nghị cùng kiên quyết làm kinh sợ, tay bỗng dưng dừng ở giữa không trung.

“Phi nhi, buôngkiếm!” Phượng Thần Anh không dám tiến lên, chỉ có thể cố gắng áp chế sợ hãi cùng bi thống trong lòng,thấp giọng nói.

Đường Phi một tay xử kiếm hoành ở trên cổmình, một bên nói với Hà Tịch: “Chúng ta đi.” Hà Tịch do dự nhìn Đường Phi, hắn muốn đem thanh kiếm cướp về, không cho Đường Phi làm ra chút chuyện thương tổn chính mình, nhưng trước mắt trừ bỏ biện pháp này, thật sự không có phương pháp làm cho Phượng Thần Anh thỏa hiệp!

“Ai cũng không thể đi!” Phượng Thần Anh che ở trước mặtbọn họ, sắc mặt âm trầm như nước: “Đường Phi, ngươi hiện tại ngoan ngoãn buôngthanh kiếm, ta có lẽ còn phóng Hà Tịch một con đường sống.”

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh không nói gì, trên tay dùng thêm vài phần lực, hầu gian lập tức bị mũi kiếm sắc bén cắt qua da, máu tươi tràn ra.

“Dừng tay !” Phượng Thần Anh giận dữ hét, sợ hãi Đường Phi thật sự sẽ làm bị thương chính mình, lập tức lui về phía sau vài bước.

“Đi.” Đường Phi nói với Hà Tịch, nhìn Phượng Thần Anh, cẩn thận lướt qua bên người hắn, rút lui ra cửa phòng.

Ngay tại thời điểm Đường Phi cùng Hà Tịch bước ra cửa, Thiết Hoán cùng Mặc Trúc đã sớm âm thầm canh ở một bên,nhất tề xuất thủ !

Thiết Hoán một chưởng đánh về Hà Tịch, đem Hà Tịch bức ly Đường Phi ra xa vài bước, sau đó cùng hắn đấu nhau cùng một chỗ. Cùng lúc đó Mặc Trúc xuất thủ như điện, đem kiềm Đường Phi đang cầm trong tay đoạt được, sau đó đẩy hắn hướng về bên ngườiPhượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh thuận thế đem người giam cầm trong ngực, lôi kéo hắn đi đến ngoài cửa.

“Ngươi muốn cùng với hắn đi, ta khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chết ở trước mặt ngươi!” Phượng Thần Anh cúi đầu bám vào bên tai Đường Phi mềm nhẹ nói, khóe miệng thậm chí còn dẫn theo điểm tiếu ý.“Thiết Hoán, giết hắn.”

“Phượng Thần Anh !” Đường Phi hai đấm nắm chặt giãy dụa, lại không phải đối thủPhượng Thần Anh, chỉ có thể bị hắn đặt trước người, nhìn Hà Tịch bị đám người Thiết Hoán vây quanh .

Bởi vì Phượng Thần Anh thô bạo kiềm chế cổ tay Đường Phi, miệng vết thương mới băng bó tốt hôm qua lập tức mở bung, Đường Phi đau đớn nhíu nhíu mày, lại vẫn nói: “Phượng Thần Anh, ngươi thả hắn đi! Ta đáp ứng ngươi, ta sẽ lưu lại, không bao giờ rời đinữa, chỉ cần ngươi thả hắn!” Nhìn Hà Tịch bị bọn thị vệ vây quanh, một mình chiến đấu hăng hái, Đường Phi cho dù không cam tâm, cũng phải thỏa hiệp.

Nhưng Đường Phi không biết, hắn càng để ý lo lắng Hà Tịch, Phượng Thần Anh lại càng muốn giết hắn!

“Ngươi cho hiện tại ngươi còn tư cách theo ta đàm điều kiện sao?!” Phượng Thần Anh một tay nắm cằm Đường Phi,thấp giọng quát: “Ta nói rồi, ngươi chỉ có thể ở lại bên người ta!”

Thiết Hoán vươn tay cùng Hà Tịch đối một chưởng, sau lui về phía sau, trong lòng càng phát ra nghi hoặc, Hà Tịch này chiêu số có điểm quen thuộc, giống như đã nhìn thấy qua trên người nào đó.

Hà Tịch đoạt lấy một thanh kiếm xuyên qua ngựcmột thị vệtrong đó, gặp Đường Phi bị khống chế, đang muốn bức ra ngoài, đem Đường Phi cứu trở về, Thiết Hoán lại ra đây ngăn cản hắn.

Thiết Hoán luyện là công phunội gia, nội lực so với Hà Tịch tốt hơn vài lần, chỉ chốc lát liền đem Hà Tịch bức đến góc chết, mắt thấy Hà Tịch sẽ không địch lại, một đạo bóng người như quỷ mỵ che chắn giữahai người.

Người tới một chưởng đem Thiết Hoán đẩy ra, nhưng không sử dụng tới nửa phần nội lực, trên người càng không có một chút sát khí.

Thiết Hoán không tự chủ được bị đẩy lui vài bước, biết rõ người tới không có ác ý, trong lòng lại không hiểu khởi lên một loại dự cảmsợ hãi. Người này võ công sâu không lường được, chỉ cần vừa rồi hắn nguyện ý, Thiết Hoán hẳn phải chết không thể nghi ngờ!

Thiết Hoán khó khăn đứng vững, ngẩng đầu muốn nhìn người vừa tới đến tột cùng là ai, nhưng đầu vừa nhấc, liền như bị điện giật, cả người cứng đờ, rốt cuộc không thể động đậy! Hắn rốt cục hiểu, chiêu số Hà Tịch vì cái gì quen thuộc như thế!

“Chủ, chủ, chủ........” Hà Tịch đã sớm nhận ra người tới, nhưng cũng nhất thời tìm không về đầu lưỡi củamình, kích động căn bản nói không được một câu đầy đủ!

“Đông” một tiếng, Thiết Hoán cùng Hà Tịch đã phục hồi tinh thần,hai đầu gối quỳ xuống đất, đối với người tới cung kính dập đầumột cái. Mặc Trúc cùng bọn thị vệ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhìn đến người tới kia, khí thếuy nghiêmkhiếp người, hai chân mềm nhũn, cũng không tự giác quỳ gối trên đất.

Phượng Thần Anh giờ phút này vẫn đang khiếp sợ, thậm chí ngay cả bất tri bất giác buông Đường Phi ra cũng không phát hiện. Phượng Thần Anh không dám tin nhìn ngườibỗng nhiên xuất hiện, phẫn nộ, cừu hận, ủy khuất, bi thương,đủ loại cảm xúc hỗn tạp xuất hiện cùng lúc, làm cho hắn căn bản không có biện pháp phục hồi tinh thần.

Đường Phi nghi hoặc nhìn nhìn Phượng Thần Anh cùngnhững người quỳ trên sân, lại ngẩng đầu nhìn người tới, mở miệng nói: “Là ngươi?”

Tần Diệp đối Đường Phi cười nhẹ, mang theo ánh mắt cùng ngữ khí của một trưởng bối quan ái với hậu bối,nói: “Là ta.” Đánh giá Đường Phi một thân chật vật, sau lại nói: “Thật có lỗi, khiến ngươi chịu khổ.”

Đường Phi sửng sốt, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy.

“Nếu ngày đó ta không tới muộn, hôm nay rất nhiều chuyện sẽ không sẽ phát sinh.” Tần Diệp nhẹ giọng giải thích, trong mắt toát ra bi ai.

Đường Phi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai ngày đó ở Phương Hoa Lâu, Yến Tự nói khách quý muốn gặp hắn là người này!

“Không, cho dù ngày đó ngươi không tới muộn, chuyện hôm nay vẫn sẽ phát sinhnhư vậy.” Đường Phi cúi đầu: “Chỉ cần hắn gạt ta, sự tình hôm nay nhất định không thể tránh.”

Tần Diệp ngẩn ra, khe khẽ thở dài.

“Ngươi vì cái gì nhận thức Đường Phi.” Phượng Thần Anh rốt cục nói chuyện, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tần Diệp, ánh mắt kia ngoan lệ giống như hận không thể đem hắn toái thi vạn đoạn. Chỉ có Đường Phi đứng ở bên người hắnmới cảm giác được, Phượng Thần Anh thế nhưng đang run nhè nhẹ.

“Bởi vì ngươi là nhi tử củata.” Tần Diệp tầm mắt dừng ở trên ngườiPhượng Thần Anh, phong khinh vân đạm nói một câu, biểu tình đương nhiênlà một người làm phụ thân.

Cái gì?! Đường Phi trong lòng nhảy dựng, không dám tin nhìn người kia cùng Phượng Thần Anh không có nửa điểm tưởng tượng, bọn họ thật là phụ tử? Nhưng vì cái gì Phượng Thần Anh đối hắn nói cha mẹ hắn đều chết? Hơi hơi suy nghĩ, Đường Phi cũng đã nghĩ thông, đồng thời cũng cực kì thất vọng, không thể tưởng được Phượng Thần Anh thậm chí ngay cả chuyện này cũng lừa hắn. Vì tranh thủ đồng tình cùng hảo cảm của mình, hắn thế nhưng nói hắn đồng dạng là một cô nhi giống mình......

Cảm nhận được cảm xúcĐường Phi, Phượng Thần Anh có chút lo lắng nhìn hắn một cái, thân thủ gắt gao cầm tay hắn, đối Tần Diệp la lớn: “Ngươi căn bản không phải phụ thân ta! Phụ mẫu ta đã sớm bị ngươi hại chết! Cút! Ta không cho phép ngươi gặp Đường Phi! Cút!”

Tần Diệp nhìn Phượng Thần Anh, ánh mắt có chút thống khổ, hắn căn bản không muốn ra mặt, hắn chỉ biết nếu gặp mặt nhất định sẽ là cục diệnnhư vậy, nhưng nếu hắn thật sự không hiện thân, Hà Tịch nhất định sẽ chết ở trong này. Cho nên hắn phải ra.

“Thần Anh, thả Đường Phi cùng Hà Tịch đi. Đường Phi muốn là tự do, không phải ích kỷ giam cầm.” Tần Diệpbi ai nói.

“Không có khả năng! Chuyện của ta không cần ngươi quản! Thiết Hoán, giết Hà Tịch !”

Thiết Hoán khó xử nhìn Phượng Thần Anh, lại nhìn Tần Diệp, hắn biết Tần Diệp ở trong này, phụ thân hắn cũng nhất định ở gần đây. Phía sau hắn rốt cục nhớ tới Hà Tịch là ai, chỉ là không rõ vì cái gì Hà Tịch đã sớm biết thân phậnbọn họ, lại còn có thể cùng bọn họ đối địch.

“Hừ, Thiết Hoán không dám động thủ,” Phượng Thần Anh lãnh lệ cười, đối với Tần Diệp nói: “Như vậy ta tự mình động thủ giết ngươitrước, sau đó giết Hà Tịch!”

“Thiếu chủ ! Chớ xúc động !” Thiết Hoán cũng bất chấp nhiều chuyện, nhanh chóng xông lên giữ chặt Phượng Thần Anh, thậm chí ngay cả danh xưng mười năm trước cũng kêu lên. Phượng Thần Anh sớm bị cừu hận che mắt, một chưởng đánh đuổi Thiết Hoán, đem Đường Phi để qua địa phương an toàn, cầm lấy thanh kiếm của một thị vệ thẳng tắp hướng Tần Diệp đâm tới!

Tần Diệp không lui lại cũng không trốn, nhưng lại vươn một bàn tay phóng một chưởng tới, kiếm củaPhượng Thần Anh khó khăn dừng lạiở lòng bàn tay hắn, rốt cuộc không thể dịch chuyển nửa phần !

Đường Phi xem ngạc nhiên không thôi, hắn vẫn nghĩ Phượng Thần Anh võ công đã là thiên hạ vô địch, nhưng thấy được võ công của người tự xưng phụ thân Phượng Thần Anh này, mới biết được cái gì kêu là thiên ngoại hữu thiên,nhân ngoại hữu nhân!

“Thần Anh, ngươi đánh không lại ta.” Tần Diệp đem nội lực ngưng tụ ở lòng bàn tay để chặn Phượng Thần Anh công kích, sau đó đại chưởng vung lên, đem Phượng Thần Anh đẩy lui vài bước. Không để ý tới Phượng Thần Anh ánh mắttràn ngập hận ý, lập tức đi hướng Đường Phi kéo tay hắn. Hà Tịch thấy thế, cũng đứng lên đi tới bên ngườibọn họ.

Phượng Thần Anh làm sao không biết ý đồ của hắn? Một tiếng ra lệnh khiến mọingườiđứng lên vây quanh bọn họ, Thiết Hoán không dám đối Tần Diệp giơ kiếm, nhưng cũng là tư thếđối địch.

“Ai cũng không thể đem Đường Phi mang đi!” Phượng Thần Anh sắc mặt âm trầm nhìn ba người, vừa mới dứt lời, lại có một người từ trên mái hiên bay vọt xuống, cung kính đối Tần Diệp chắp tay nói: “Chủ nhân.”

“Phụ thân!” Thiết Hoán kêu sợ hãi , Phượng Thần Anh trong lòng biết không ổn, muốn lợi dụng ưu thế vượt trội về ngươi đem bọn họ bám trụ, liền thấy Thiết Viêmtừ trong tay áo xuất ra ba viên tiểu cầumàu đen.

“Thiếu chủ cẩn thận! Là lưu hỏa đạn!” Thiết Hoán một phen bảo vệ Phượng Thần Anh, đem người kéo ra, Thiết Viêm liền cầm lưu hỏa đạn trong tay ném về phía bọn họ!

Trong nháy mắt, khói đen dày đặc tràn ngập toàn bộ trong viện, Phượng Thần Anh che mũi miệng muốn tìm kiếm bóng dángĐường Phi, nhưng cái gì cũng đều không nhìn thấy.

Đợi khói đặc dần dần tan hết, đám người Đường Phi đã sớm biến mất vô tung vô ảnh!

Trong tay kiếm bị nắm “Khanh khách” rung động, mắt tràn đầy sát ý, Phượng Thần Anh gắt gao nhìn chằm chằm phương hướng bọn hắn ly khai, hạ lệnh nói: “Cầm lệnh bài Hiền vương,phong tỏa toàn bộ Miên Cẩm thành, gặp được ngườikhả nghi giết không cần hỏi! Nhớ kỹ, đem Đường Phi hoàn mỹ vô khuyết mang về cho ta!”

“Dạ!” Bọn thị vệ đồng loạt đuổi theo, chỉ có Thiết Hoán vẫn đứng không nhúc nhích. Trong lòng hắn sớm một mảnh kinh đào hãi lãng, chủ nhâncùng phụ thân cư nhiên tự mình đến Miên Cẩm thành, còn mang đi Đường Phi, bọn họ đến tột cùng muốn làm cái gì?

Phượng Thần Anh ánh mắt sắc bén dừng ở trên ngườiThiết Hoán liếc mắt một cái. Thiết Hoán không chút nào lùi bước nhìn thẳng hắn, quỳ một gối xuống nói: “Thiếu chủ, bọn họ là chủ nhâncùng phụ thân, thuộc hạ tuyệt không thể hướng bọn họ động thủ. Nhưng mà, thuộc hạ vĩnh viễn trung với thiếu chủ!”

Lúc này, viện ngoại lại vang lên một trận tiếng bước chândồn dập mà chỉnh tề, nhưng tới bên ngoài sân liền dừng lại, một đại hán râu ria mặc tướng giáp, sải bước tiêu sái tiến vào. Nhìn đến tình huốngtrong viện liền sửng sốt, rồi sau đó đối Phượng Thần Anh quỳ một gối xuống , nói: “Thuộc hạ tham kiến Các chủ!”

“Điền tướng quân, ngươi dẫn theo bao nhiêu người vào thành?” Phượng Thần Anh ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Thiết Hoán hỏi.

“Bẩm Các chủ, thuộc hạ chỉ dẫn theo năm mươi khinh kị binh vào thành!” Vị Điền tướng quân này là thống soái Phượng Linh quân, hôm nay vào thành là để tùy thời có thể tiếp nhận mệnh lệnhPhượng Thần Anh, để cho đại quân đang đợi ở trăm dặm ngoài thành có thể chọn thời gian tốt nhất nhập thành.

“Bổn tọa đã hạ lệnh phong tỏa toàn bộ Miên Cẩm, ngươi muốn ra khỏi thành mang theo lệnh bài Phượng Tê Cáclà có thể.” Phượng Thần Anh không còn nhìn Thiết Hoán, đối Điền tướng quân nói.

Điền tướng quân ngẩn ra, ngẩng đầu hỏi: “Không phải đêm nay giờ Tý mới cấp thái tử tối hậu thư sao? Tại sao lại sớm hơn?”

Phượng Thần Anh lạnh lùng nhìn Điền tướng quân, Điền tướng quân bị dọa, nhanh chóng cúi đầu.

“Tần Nghị nhất định sẽ không thỏa hiệp thoái vị, một trận chiến đêm nay không thể tránh được. Truyền lệnh xuống, tối nay đúng giờ Hợi canh ba nhập thành. Trong thành chỉ cần có kẻ dám phản đối, vô luận là quan viên hay dân chúng, đều giống nhau giết hết, bao gồm cả gia đình bọn chúng! Người thuộc phe thái tử, vô luận thân phận địa vị ra sao, đồng loạt trảm thủ! Nhớ rõ lưu lại một mệnhTần Nghị, bổn tọa muốn lấy máu của hắn huyết tế hoàng lăng!”

Điền tướng quân cùng Thiết Hoán bị mệnh lệnh của Phượng Thần Anh kinh ra một thân mồ hôi lạnh, tướng thủ thành Miên Cẩm,Vệ Liêm, đã sớm tuyên bố đứng ở bên thái tử, hơn nữa thân binh củathái tử cùngquân đội củaThuần Vu Quyết, còn có người thân cùng quan viên hỗ trợ cho thái tử, tính hết tất cả những kẻ liên lụy vào, cũng có gần mười vạn người! Tuy rằng Miên Cẩm thành có trăm vạn dân cư, nhưng muốn giết sạch mười vạn người, tương đương với một tòa thành thị cỡ trung bình, cũng sẽ là một vụ thảm sát a!

Cái này cùng kế hoạch lúc trước không giống nhau! Thiết Hoán hô hấp thô trọng đứng lên, lúc trước thiếu chủ nói chỉ cần đem những người kịch liệt phản đối giết là tốt rồi, những kẻ khác có thể chiêu an thì chiêu an, không thể thì lưu đày tái ngoại, nhưng vì cái gì bỗng nhiên truyền xuống một mệnh lệnh như vậy?!

“Thiếu chủ, thỉnh cân nhắc!” Thiết Hoán trầm giọng nói.

“Cân nhắc? Hừ, bổn tọa đã suy xét rất rõ ràng. Tần Diệp năm đó giết phụ mẫu ta, hiện tại đoạt đi Phi nhicủa ta, nếu vậy bổn tọa liền đem con cháu Tần gia của hắntoàn bộ giết hết, đem toàn bộ Hoàng Diệp lật tung!” Phượng Thần Anh đã bị cừu hận che mắt, năm đó những gìTần Diệplàm với hắn, hắn ngàn lần vạn lần hoàn trả!

“Thiếu chủ!”

“Còn không mau đi!” Phượng Thần Anh ánh mắt lãnh lệ đảo qua Điền tướng quân, Điền tướng quân lòng tràn đầy hoảng sợ, lĩnh mệnh mà đi.

Phượng Thần Anh lạnh lùng gợi lên khóe miệng, hắn muốn đem toàn bộ Hoàng Diệp quốc giảo cho long trời lở đất!

-------------------

Lời tác giả:chuyện xưa của Tần DiệpcùngPhượng Tiểu Hoa đặt ở phiên ngoại, chính văn đại khái chỉ thô sơ giản lược đề cập một chút nga ~

## 84. Chương 84

Trong Phương Hoa Lâu, Đường Phi ngồi ở trong phòngYến Tự, sắc mặt đông lạnh. Hà Tịch an vị ở cách đó không xa, nhìn hắn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn không mở miệng.

Yến Tự bưng trà đẩy cửa tiến vào, nhìn đến vẻ mặt hai người, trong lòng hiểu được vài phần, ra vẻ thoải mái lớn tiếng cười nói: “Các ngươi như thế nào ngồi ngốc giống như đầu gỗ, đến đến, uống trước ngụm trà an ủi. Chỗ của tỷ tỷ ngươi rấtan toàn, Phượng gia sẽ không nghĩ đến ở đây có vấn đề.”

Hà Tịch giương mắt nhìn Yến Tự, tâm tình phức tạp không thôi. Nhiều năm trước khi hắn lần đầu tiên đến Phương Hoa Lâu, cũng đã nhận ra nàng là ai, thân tính tỳ nữ bên người chủ nhân. Tự nhiên, Yến Tự cũng nhận ra hắn, nhưng ngại thân phận lẫn nhau, hai người không tiến lên nhận thức. Năm đó Yến Tự bởi vì có chút nguyên nhân, ly khai Tần Phượng đảo, trở về Miên Cẩm, trở thành lão bản Phương Hoa Lâu. Tuy nói trôi qua hơn mười năm, nhưng nàng cũng không thay đổilớn, chỉ là thành thục hơn, cũng có mị lực hơn. Năm đó Hà Tịch đều có thể liếc mắt một cái nhận ra nàng, huống chi Phượng Thần Anh? Chủ nhân vừa xuất hiện, nói vậy Phượng Thần Anh cũng đã biết mấy ngày nay chủ nhân ẩn thân nơi nào.

Yến Tự đem một ly trà đặt ở trong tayHà Tịch, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Không cần lo lắng, tối nay là một trận chiến cuối cùng của thái tử vàHiền vương, thiếu chủ căn bản không thể phân thân tới bắt các ngươi. Sau nửa canh giờ, ta sẽ an bài cho các ngươi một cái càng địa phương an toàn ẩn thân, ý tứ chủ nhânlà đợi đêm nay thừa dịp nội loạn, đem các ngươi xuất thành rời đi. Đến lúc đó các ngươi muốn đi đâu đều có thể.”

Hà Tịch mạnh mẽ nhìn về phía Yến Tự, sắc mặt kinh nghi bất định: “Ngươi là nói, chủ nhânmuốn thả chúng ta đi? Nhưng mà, nhưng mà thiếu chủ hắn......”

“Chủ nhân nói đi, thì ngươi cứ đi! Lời thiếu chủ nói ngươi không cần để ý tới, lại càng không cần tiếp tục giúp hắn làm một ít chuyện tìnhtrái lương tâm. Cái ngươi thiếu là ân tình củahai vị chủ nhân, không phải của thiếu chủ !” Yến Tự bỗng nhiên nghiêm túc lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Hà Tịch nói.

Hà Tịch thật mạnh gật gật đầu, hắn nợchủ nhân, thật sự cả đời không thể trả nổi!

Yến Tự xem Hà Tịch nghĩ thông suốt, liền đứng dậy lấy một ly trà khác hướng về Đường Phi, vừa muốn nói cái gì, Đường Phi lại mở miệng trước: “Yến lão bản, ngài có thể hay không lảng tránh một chút? Đường mỗ có chuyện muốn một mình nói với Hà Tịch.”

Tuy rằng ngữ khílà hỏi, nhưng lại cường ngạnhkhông cho phép cự tuyệt. Yến Tự không tự giác gật gật đầu, thở dài rồi đi ra ngoài, còn không quên đem cửa đóng chặt. Ngoài cửa Thiết Viêm đã chờ sẵn, Yến Tự ý bảo hắn trước không cần hỏi, cùng nhau đi đến phòngTần Diệp.

Hà Tịch trên người còn mặc kiện y phục dạ hànhmàu đen kia, có chút không yên nhìn Đường Phi. Đường Phi đứng dậy chậm rãi hướng về hắn, Hà Tịch nháy mắt khẩn trương lên.

Đợi Đường Phi đi đến trước mặt Hà Tịch, hắn mới chú ý tới không biết khi nào thì vết thương trên cổ tay Đường Phi đã nứt ra rồi, máu tươi thẩm thấu qua băng gạcmàu trắng.

“Đường Phi, tay ngươi!” Hà Tịch sợ hãi muốn dắt lấy tay Đường Phi nhìn kỹ, lại bị Đường Phi né tránh.

Hơi hơi nghiêng người, Đường Phi nhìn gần Hà Tịch, Hà Tịch bị khí thế sắc bén của hắn làm hoảng sợ, không tự chủ được né về sau một chút.

“Ngươi đến tột cùng là ai? Hà Tịch củathái tử phủ? Hay là Vô TướngcủaPhượng Tê Các? Hay là, gian tế do nam nhân vừa xuất hiện kia phái tới?” Đường Phi nhìn chằm chằm cặp ánh mắt thất kinh của Hà Tịch, trong lòng càng lạnh: “Quả nhiên, cả ngươi cũng không thể tin được!” Từ khi rời khỏiPhượng Tê Các, nghi vấn trong lòng Đường Phi đối với Hà Tịch một cái tăng thêm một cái, vì cái gì hắn đối Phượng Tê Các quen thuộc như thế? Vì cái gì mỗi lần hắn vừa xảy ra chuyện, Hà Tịch đều đã biết? Vì cái gì lần đó Tần Nghị bị hãm hại dễ dàng đắc thủ như vậy? Lúc ấy hắn hành hạ đến chết Lam Tử Tương, căn bản không thấy được lệnh bàigì cả, vì cái gì Vô Tướngvừa đến liền xuất hiện lệnh bài thái tử phủ? Hơn nữa còn có thể lấy giả tráo thật?

Hà Tịch mở to hai mắt nhìn, trong mắt ửng đỏ, Đường Phi thế nhưng không tin hắn?!

“Khó trách thời điểmnhìn Vô Tướng, tổng cảm giác cặp ánh mắt kia quen thuộcnhư vậy. Còn có cái này,” Đường Phi cầm phỉ thúyhắn giắt ở bên hông, lạnh lùng nói: “Lần trước nhìn thấy trong lòng Vô Tướnghé ra một sợi dây nhỏ, chính là dây đeo phỉ thúy này! Vì cái gì, vì cái gì cả ngươi cũng gạt ta!”

Hơi nước tràn đầy hốc mắt, trước mắt Đường Phi dần dần mơ hồ, Hà Tịch muốn giải thích, lại không biết nói từ đâu, chỉ có thể nghe Đường Phi từng tiếng một giống như chất vấn.

“Lần đó bị thương thì sao? Ngươi làm như thế nào? Có thể lừa dối nhiều người như vậy, Hà Tịch a Hà Tịch, ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ!” Đường Phi cắn chặt răng, hắn thật sự không thể tin được, bắt đầu từ lần đầu tiên gặp được Hà Tịch, hắn đã lừa mình!

“Lần đó bị thương --” Hà Tịch hai mắt vô thần nhìn Đường Phi, chậm rãi nói: “Là ta trước đó tìm một thế thân, từ khi thái tử hạ lệnh để chúng ta ở ngoài thành chặn đứng nhân mãTần Phiền,ta đã biến thành Vô Tướng hầu ở Phượng Tê Các. Ta sớm biết Tần Phiền có cạm bẫy mai phục tại nơi đó, thiếu chủ muốn nhân mãTần PhiềncùngTần Nghị tự giết lẫn nhau, y muốn bắt trụ Tần Phiền, tự tay chấm dứt mạng hắn. Cốc Dương đại phu đã sớm biết thân phận của ta, cho nên khi hắn mang Hà Tịch giả đi chữa thương,ta đã âm thầm đợi ở phía sau. Kẻ đóng giả kia, ta đã sớm đoạn khí hắn, khi đó vết thương trên người ta cũng là thật sự, Cốc Dương ở chiếu theo vết thương của Hà Tịch giả dùng đao hoa rạch ở trên người ta. Còn có lần đó thái tử bị hãm hại, cũng là ta làm, tấm lệnh bài giả là ta đặt ở trên người Lam Tử Tương.”

“Phanh” một tiếng vang lên, Đường Phi một quyền đập xuống trên bàn, nước trà cũng bị đánh nghiêng, từ trên bàn chảy xuống, nhỏxuống trên thânHà Tịch.

“Ngươi thật sự rất lợi hại, ẩn núp ở bên người Tần Nghịmười năm, cư nhiên không dẫn tới bất luận hoài nghi nào.” Đường Phi nhớ tới Phượng Thần Anh đối hắn nói qua, quá mức mù quáng tín nhiệm, kết quả thương tổn chỉ có bản thân. Hắn quá tín nhiệm Phượng Thần Anh, cũng quá quá tín nhiệm Hà Tịch, cho nên nhất định tổn thương.

“Không phải mười năm, là sáu năm.” Hà Tịch nhìn nước trà đang nhỏ xuống, nhẹ giọng nói: “Mười năm trước ta ly khai chủ nhân, đi vào Miên Cẩm, tự tiến cử thành thực khách củathái tử phủ, nửa năm sau bởi vì thái tử công nhận tài năng liền trở thành phụ tá chothái tử. Ta đối thái tử chưa bao giờ từng có hai lòng, càng muốn dựa vào tài học củachính mình phụ tá thái tử trở thành Đệ nhất minh quân. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, sáu năm trước ta ngẫu ngộ thiếu chủ, mới biết được hắn đã thanh danh tiệm khởi,là Các chủPhượng Tê Các, nhưng lại là chí giao hảo hữu củaHiền vương. Thiếu chủ sau khi biết ta là phụ tá thái tử,liền muốn ta vì hắn làm việc, ta không thể cự tuyệt, bởi vì hắn là nhi tử củachủ nhân, cũng tự nhiên thànhchủ nhân của ta. Bắt đầu từ lúc đó, ta liền trở thành ‘Vô Tướng’ củaPhượng Tê Các. Sáu năm, ta có thời điểm cũng không thấy rõ lắm chính mình rốt cuộc là ai. Thẳng đến khi gặp ngươi, ta phát hiện chính mình thật sự không muốn tiếp tục sinh hoạtnhư vậy, ta không muốn tái phản bội thái tử! Lúc sau, lại biết ngươi bị thiếu chủ nhốt, đã hạ quyết tâm mang ngươi rời đi, chờ ngươi an toàn rồi, ta trở về cấp thiếu chủ cùng thái tử một công đạo. Nhưng ai biết, ngươi thế nhưng phát hiện thân phận chân thật của ta......”

Đường Phi chấn động, nguyên lai là như vậy...... Hắn vừa rồi, đãnói với Hà Tịch cái gì chứ!

Hà Tịch ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn Đường Phi, nói: “Đường Phi, ngươi nhất định cảm thấy ta thực thất bại đi? Ta cũng cảm thấynhư vậy, ta chính là một kẻsống không có mục đích, khắc chếtngười nhà, phản bội thái tử, cũng phản bội chủ nhân...... Nếu năm đó ta cũng chết, có phải liền xong hết mọi chuyện......”

“Đủ !” Đường Phi cầm vạt áo Hà Tịch đem ngườikéo đứng lên: “Cái gì gọi là năm đó chết liền xong hết mọi chuyện?! Chờ ta an toàn, lại trở về cho Tần Nghịcùng Phượng Thần Anh một cái công đạo? Ngươi muốn công đạo như thế nào? Lấy cái chết tạ tội sao?! Ngươi có tội gì?!”

“Đường Phi......” Hà Tịch ngẩng đầu nhìn Đường Phi, lệ như chảy ra.

Đường Phi cúi đầu nhìn Hà Tịchhai mắt đẫm lệ giàn giụa, trong lòng hơi hơi phát đau, nâng tay lau đi nước mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Ngươi không nợ bất luận kẻ nào, cũng không cần xin lỗi bất luận kẻ nào, bao gồm cả ta.” Nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng, Đường Phi nói: “Chúng ta đi thôi, đi rồi sẽ không cần trở lại. Hết thảynơi này, đều cùng chúng ta không quan hệ.”

Hà Tịch gắt gao ôm Đường Phi, chảy lệ nặng nề mà gật đầu.

Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, Yến Tự cùngThiết Viêm đi đến. Đường Phi buông Hà Tịch, nhìn đến Yến Tự sắc mặt khó coi, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Các ngươi phải lập tức rời đi Phương Hoa Lâu, chúng ta quá xem nhẹ thiếu chủ, hắn cư nhiên đã hạ lệnh phong tỏa cửa thành, gặp kẻkhả nghi không hỏi nguyên do liền lập tức tru sát! Hiện tại đã chết không ít người !” Yến Tự tức giận không chịu nổi.

Hà Tịch lau đi nước mắt, nghe xong cả kinh, vội hỏi: “Tại sao có thể như vậy? Phong tỏa cửa thành hẳn phải là giờ Tý a!”

“Thiếu chủ là muốn bức chủ nhân đem ngươi cùng Đường công tử giao ra, cho nên mới làm như vậy. Hơn nữa, theo thám tử hồi báo, thiếu chủ đã mệnh lệnh Phượng Linh quângiờ Hợi canh ba vào thành, ý muốn chém giết gần mười vạn người phản đối Hiền vương xưng đế!” Thiết Viêm sắc mặt cũng cực kì khó xem, nếu không phải bọn họ ở Phượng Tê Các an bài mật thám, chỉ sợ đợi trận đại chiến bắt đầu mới có thể biết chuyện này!

“Phượng Thần Anh muốn sát cả thành.” Đường Phi sắc mặt cũng trầm xuống, hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì!“Có biện pháp gìcản được hắn?”

“Thậm chí ngay cả lời chủ nhân nói hắn cũng không nghe, còn có biện pháp gì có thể ngăn cản hắn?” Yến Tự nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, nói: “Hiện tại ý tứ chủ nhânlà cho các ngươi tới địa phương an toàn trốn trước, xem trận thế hiện tại này, chỉsợ rất nhanh sẽ điều tra đến đây, tới lúc đó muốn rời khỏisẽ rất khó khăn.”

Đường Phi bỗng dưng nắm chặt hai đấm, thậm chí ngay cả nam nhânkia cũng không có biện pháp sao?

“Phượng Linh quân chỉ nghe theo mệnh lệnhthiếu chủ, bất quá nếu chúng ta có được quân phù Phượng Linh quânhẳn có thể giả truyền quân lệnh, làm cho bọn họ không thể vọng động.” Thiết Viêm nói xong trầm tư một hồi, liền đối với Hà Tịch nói: “Ngươi ở bên người thiếu chủ lâu như vậy, biết hắn đem quân phù cho ai không?”

Hà Tịch chau mày lắc đầu, nói: “Không biết, quân phù củathiếu chủ ta chưa bao giờ xem qua, bất quá có thể khẳng định quân phù không ở trên tayHiền vương. Bởi vì Hiền vương hỏi qua thiếu chủ mấy lần, thiếu chủ đều cự tuyệt.”

“Cự tuyệt? Thiếu chủ cư nhiên cự tuyệt Hiền vương?” Yến Tự có chút kinh ngạc: “Ta vẫn nghĩ đến thiếu chủ tổ chức quân đội là vì hắn, nhưng quân phù cư nhiên không phải cho hắn!”

“Nếu không chiếm được quân phù, liền ngăn cản không được thiếu chủ.” Hà Tịch sắc mặt trầm trọng, lại dẫn theo một tia kiên quyết: “Đến lúc đó, thỉnh Yến lão bảncùngThiết đại hiệp thay ta bảo hộ Đường Phi chu toàn, thái tử đối với ta ân trọng như núi, ta đã phản bội hắn, quyết không thể lại nhìn hắn chết ở trên tay thiếu chủ!” Ngụ ý là, Hà Tịch muốn trở về cứu Tần Nghị!

“Nói bậy bạ gì đó! Có chủ nhân ở đây, ngươi lo lắng cái gì!” Yến Tự hung tợn gõ gõ đầu Hà Tịch, vừa định làm cho Hà Tịch đánh mất ý niệm chịu chết trong đầunày, Đường Phi bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy bọn họ.

“Các ngươi, đợi đã......” Đường Phi nhìn xem người này, lại nhìn xem người kia, sau đó từ trong lòng xuất ra một tấm ngọc bài, hỏi: “Các ngươi nói quân phù, sẽ không phải chính là cái này đi?”

Yến Tự cùng Hà Tịch trợn to mắt nhìn Phượng Linh phùtrong tay Đường Phi, thậm chí ngay cả Thiết Viêm đều vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Đường Phi.

Đường Phi có chút xấu hổ, Phượng Thần Anh lúc trước đối hắn nói qua, chỉ cần có lệnh bài, hắn có thể tung hoành ở toàn bộ Hoàng Diệp. Lúc ấy hắn chỉ cười cười, không đem chuyện này để ở trong lòng, thời điểm đi cũng bởi vì đối Phượng Thần Anh còn có vướng bận, mới đem ngọc bài này mang ở trên người, ai biết ngọc bài có khắc hai chữ “Phượng Linh” trên tay hắn, cư nhiên là quân phù!

“Ha ha,” Yến Tự cười quái dị hai tiếng, nói: “Không thể tưởng được thiếu chủ cư nhiên đem thứ trọng yếu như vậy giao cho ngươi, hắn thật đúng là......” Thật đúng là cái gì, Yến Tự không dám nói tiếp.

Thiết Viêm đánh giá Đường Phi vài lần, không lên tiếng. Hà Tịch quay đầu đi, che dấu mất mát cùng chua xóttrên mặt.

“Chỉ cần ta cầm nó đem Phượng Linh quânchế trụ, là có thể cứu những người đó đi?” Đường Phi hỏi.

“Đâu chỉ cứu những người đó, thậm chí ngay cả thắng bại trận chiến đêm nay đều quyết định ở trong tay ngươi!” Yến Tự cười nói, chỉ cần có thể ngăn cản Phượng Linh quân vào thành, chủ nhân đêm nay hẳn là không cần tự mình ra mặt!

“Nhưng vấn đề là, nên như thế nào ra khỏi thành? Đừng quên, hiện tại toàn bộ cửa thành đều bị phong tỏa.” Hà Tịch nói.

Đường Phi hạ mắt nghĩ nghĩ, nói: “Ta có biện pháp.”

Thái tử phủ.

Tần Sương sải bước vội vàngđến thư phòngTần Nghị, Tần Nghị đang cùng Thuần Vu Quyết nhìn bản đồ tác chiến trên bàn.

“Hoàng huynh, Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh cư nhiên hạ lệnh phong tỏa cửa thành! Nói là trong Hiền vương phủ chạy ra hai trọng phạm, hiện tại muốn toàn thành truy bắt! Đã giết rất nhiều người vô tội!” Tần Sương hổn hển nói.

“Bình tĩnh chút.” Tần Nghị nhìn bản đồkhông chuyển mắt, thản nhiên nói.

“Vương gia, thái tử sớm biết tin tức, cũng biết căn bản không phải trọng phạm gì chạy thoát, mà là một nam sủng của Phượng Tê Các, Phượng Thần Anh mượn chuyện của mình tiên phát chế nhân mà thôi.” Thuần Vu Quyết thay lời nói củaTần Nghị: “Phượng Thần Anh đã con át chủ bài của chúng ta kia chạy trốn, đó là sựthật.”

“Cái gì?!” Tần Sương kinh ngạc mở rộng miệng: “Chỉ vì một nam sủng? Đáng giá cho hắn làm ra một quy mô lớn như vậy? Chỉ là mượn chuyện tình cảmđể tiên phát chế nhân?”

“Ngươi không cần xem nhẹ nam sủngnày, hắn thế nhưng là quý nhân củabổn vương. Hắn vừa xảy ra chuyện, liền mang đi gian tếbên người bổn vương, cũng rối loạn trận tuyến của Phượng Thần Anh. Nếu chúng ta có thể ở trước khi Phượng Thần Anh tìm được hắn, thậm chí có thể không tổn thất người nào liền giải quyết được Phượng Thần Anh, cái đại phiền toái này.” Tần Nghị cầm lấy một quân kỳmàu đỏ, nhẹ nhàng đặt ở trên chỗ có dấu hiệu một chữ “Phượng”. Ngẩng đầu đối Tần Sương mỉm cười, Tần Nghị chút bối rối khi thấy trận chiến sắp đến, ngược lại trấn định tự nhiên như định liệu từ trước.

“Bây giờ còn vui đùa cái gì? Hoàng huynh, tuy rằng chúng ta đã làm tốt mọi thứ, nhưng Phượng Linh quânkia thựckhó giải quyết, ta đã chuẩn bị tốt tâm lý giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm. Nhưng ngươi hiện tại nói chỉ cần bắt được một nam sủng ti tiện có thể giải quyết Phượng Thần Anh cùng mười vạn Phượng Linh quâncủahắn? Như thế nào có khả năng?!” Tần Sương trăm ngàn cái không tin, Phượng Thần Anh là dạng ngườigì hắn vẫn có chút hiểu biết, tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, xem Tần Phiền chết như thế nào thì rõ! Hắn như thế nào có khả năng vì một nam sủng liền bị người quản chế?

“Ngươi tin hay không tin, nếu tiểu Quyết rơi vào trong tay quân địch đến áp chế ta, ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem ngôi vị hoàng đế chắp tay nhường cho họ? Tứ đệ, không cần xem nhẹ tình cảmmột người. Một người nếu thật sự vì yêu, bất kể cái gì đều có thể làm được.” Tần Nghị hơi hơi nâng mắt lên nhìn Tần Sương nói. Từ trước hắn cũng không tin tưởng người giống như Phượng Thần Anh cũng sẽ yêu thượng một người, hơn nữa còn yêu sâu đậm như thế. Nhưng từ khi biết hắn vì Đường Phi ba lần bốn lượt lâm vào hiểm cảnh, thậm chí ở thời điểm Đường Phi phải rời khỏi,không tiếc đem người nhốt lại, hắn liền hiểu, Đường Phi là uy hiếp duy nhất củaPhượng Thần Anh, còn là tử huyệt củahắn! Càng là người vô tình, khi đã yêu sẽ yêu càng sâu, yêu càng sâu, sẽ càng điên cuồng. Tần Nghị tin tưởng vững chắc nắm được Đường Phi, chẳng khác nào giữ đượcyếu mạch của Phượng Thần Anh.

Tần Sương chấn động, theo bản năng nhìn về phía Thuần Vu Quyết, Thuần Vu Quyết đã sớm nghiêng đầu xoay một bên. Tần Sương chậc lưỡi, có chút không cam lòng hỏi: “Nếu vậy hiện tại làm sao bây giờ? Muốn phái người đi bắt nam sủng kia sao? Nếu như bị Phượng Thần Anh giành trước thì phải làm sao? Phượng Thần Anh trước tiên phong tỏa cửa thành, quấy rầy kế hoạchchúng ta. Đại quân chúng ta muốn đến Miên Cẩm, còn cần ba canh giờ nữa!”

“Nếu thật sự bắt không được hắn, chúng ta cũng chỉ có thể dùng binh lực còn sót lại trong thành chống lại bọn họ, bất quá ta tin tưởng, chúng ta có thể chống đỡ đến lúc đại quân đi vào.” Tần Nghị nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Thuần Vu Quyết đã có chút lo lắng, cấm vệ quân hiện tại chân chính nghe hắn điều động chỉ có không đến ba vạn người, còn có người của tướng thủ thànhVệ Liêm có thể sử dụng, cũng chỉ có trước sau năm vạn người, còn lại tất cả đều đã bị Tần Nhan khống chế. Tuy nói Chân Nhung không thể tùy tiện điều động binh mãtrấn thủ biên thuỳtứ phương, nhưng chỉ riêng thân binh trên tay hắn cộng thêmbinh lực Tần Nhan vàTần Chiêu, cũng đã có chừng mười sáu vạn nhân mã tụ tập ở trongMiên Cẩm thành, càng không nói tới Phượng Linh quânnhư hổ rình mồi đóng tại ngoài thành. Mà bọn họ bên này binh mã còn chưa đến tám vạn, đến lúc đó nếu thật sự đả khởi, còn phải lo cho những kẻ đã đứng bên phe thái tử,sẽ còn là một loại gian nan đến cỡ nào! Cái này, khẳng địnhlà một hồi trận chiến ác liệt!

Bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, Thuần Vu Quyết trong lòng vừa động, nếu phải bắt được Đường Phi, trước cần tìm được Hà Tịch. Hà Tịch cứu Đường Phiđi, bọn họ sẽtrốn tránh ra sao? Địa phương Hà Tịch thường hay lui tới nhất, là nơi nào? Địa phương nào, tối thích hợp để che dấu người?

-------------------

## 85. Chương 85

“Biện phápngươi nói, chính là tới nơi này?” Hà Tịch nghi hoặc nhìn địa phương trước mắt hỏi. Đường Phi nói có biện pháp, sau không muốn liên lụy Yến Tự cùngPhương Hoa Lâu, cáo biệt bọn họ ly khai, trong lúc đó Tần Diệp vẫn không lộ mặt, Hà Tịch không nhìn thấy hắn, muốn tái nói một tiếng cảm tạ cũng chưa có cơ hội.

“Ân.” Đường Phi gật gật đầu: “Lần trước ta cùngThần...... Tới nơi này, phát hiện con sông nhỏ xuyên qua rừng cây phía trước có thể đến lăng tẩmhoàng gia, hướng nghĩa trang phía đông có một đường nhỏ đi thông tới Tây giao. Bất quá, phải mất chút thời gian. Nếu đi đến chỗ Phượng Linh quân, khả năng cần hai ba canh giờ.”

Địa phương Đường Phi mang Hà Tịch đến, chính là chỗ cách đây không lâu Phượng Thần Anh dẫn hắn tới, là vùng ngoại thành cách Thượng Tinh Lâu không xa, đồng thời cũng ở gần lăng mộ nơi lịch đại quân chủ Hoàng Diệp yên nghĩ. Lúc trước hắn chỉ nghe Phượng Thần Anh nói qua như vậy, thông qua nghĩa trang có thể ra khỏi thành, có phải thật sự hay không cũng không biết rõ. Bất quá đánh cược một phen so với ngồi yên chờ chết cũng tốt hơn.

Hà Tịch đánh giá hoàn cảnhbốn phía, xuyên thấu qua rừng cây kia còn có thể thấy rõ ràng tòa tháp cao mấy tầng Thượng Tinh Lâu.

“Chúng ta phải nhanh lên, Thiên TinhcùngMộc TrạccủaThượng Tinh Lâu là người bênPhượng Thần Anh, nếu như bị bọn họ phát hiện, chúng ta đi không được .” Đường Phi thân thủ kéo qua Hà Tịch, trực tiếp xuống nước đi ngang qua sông.

Nước sông khá cạn, cho dù là địa phương sâu nhất cũng không qua khỏi thắt lưngĐường Phi, chỉ là sông này khá rộng, đi đại khái mười phút mới đến bờ bên kia.

Sắc trời gần muộn, lại không biết lộ trình cụ thể từ nơi này đến thànhTây, hai người không kịp để quần áokhô ráo, liền đi thẳng đến rừng cây, hướng ngoài thành chạy tới.

Tối nay Phương Hoa Lâukhông giống ngày xưa, tiếng người ồn ào, khách đông như mây, trong lâu mặc dù đèn đuốc sáng trưng, lại dị thường lạnh lùng. Các cô nương trong lâu đều bị Yến Tự đưa đến địa phương an toàn, Tần DiệpcùngThiết Viêm vụng trộm vào cung, bọn họ muốn bảo đảm hoàng hậu cùngÔn công công an toàn. Hiện tại chỉ còn một mình nàng ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, thản nhiên tự đắc phẩm trà.

Phượng Thần Anh chậm rãi đi vào Phương Hoa Lâu, phía sau đi theo đại đội nhân mã.

“U, nguyên lai là Phượng gia, ta nói đêm nay huyết vũ tinh phong, ai còn dám ra ngoài đi dạo đâu, cũng chỉ mình ngài mới có đảm lượng cùng bản sự như vậy.” Yến Tự buông chén tràtrong tay, thay Phượng Thần Anh rót một ly trà, sau đó đứng dậy chân thành đi đến bên ngườiPhượng Thần Anh, dịu dàng nói: “Phượng gia, thỉnh dùng trà.”

Phượng Thần Anh xem nhẹ tách trà kia, lạnh lùng phiêu nàng liếc mắt một cái, nói: “Đường Phi ở nơi nào.”

“Đường công tử? Ha ha a, Phượng gia ngài còn gặp khó khăn lại đổ qua ta, Đường công tử không phải luôn luôn ở tại quý phủ củangài sao? Lúc này như thế nào đi tới chỗ ta?” Yến Tự mỉm cười thu hồi taytự mình uống một ngụm, sau đó tùy ý đem cái chén đặt ở trên bàn.

“Ta biết người kia cùng Hà Tịch đều ở chỗ này của ngươi, hôm nay ta có thể tạm thời buông tha bọn họ, nhưng phải đem Đường Phi trả lại cho ta. Nếu không, đừng trách ta không nhớ tình bằng hữu cũ, một phen hỏa thiêu Phương Hoa Lâucủa ngươi!” Phượng Thần Anh vung tay áo, ngoan lệ nói.

Yến Tự tươi cười đông lại, tiện đà cất tiếng cười to: “Ha ha ha, thiêu Phương Hoa Lâucủata?” Bàn tay ngọc ở chiếc ngân trâm trên đầu nhẹ nhàng vân vê, một sợi tơ màu bạc từ trong búi tóc như ẩn như hiện, Yến Tự khóe mắt yêu mị lộ ra một tia tàn nhẫn: “Thứ trên tay ta chính là do Phượng chủ nhân đích thân truyền thụ, thiếu chủ, ngài nói, ta đánh thắng hay không thắng được ngươi ?”

Nghe được ba chữ “Phượng chủ nhân”, Phượng Thần Anh biến sắc, trong nháy mắt liền xuất thủ kháp ở cổYến Tự, năm ngón tay như ưng trảo chế trụ yết hầu của nàng, thanh âm âm trầm nói: “Ngươi thực sự nghĩ bổn tọa không giết được ngươi!”

“Ân!” Yến Tự thống khổ buồn thanh kêu một tiếng, mũi chân dần dần cách mặt đất, mắt hạnh tràn ngập nước mắt, vẻ mặt đỏ lên, lại giãy dụa mạnh mẽ rút ra ngân tuyến từ trên tóc quấn vài vòng quanh hai tayPhượng Thần Anh, đang muốn phát lực siết chặt, đã bị Phượng Thần Anh một chưởng đánh bay ra ngoài!

“Hừ.” Phượng Thần Anh hạ mắt thấy trên hai cổ tay có hồng ngânrất nhỏ, hừ lạnh một tiếng nói: “Chỉ bằng vào ngươi mà cũng khoa chân múa tay, thật sự là lãng phí Thiền Chỉ Bạc !”

Yến Tự phun ra một ngụm tiên huyết, thất tha thất thểu đứng lên, màu đỏ tươi bên miệng khiến nàng tăng thêm vài phần thê lương diễm mĩ. Cười lạnh một tiếng, Yến Tự trong mắt lộ vẻ khinh thường, nói: “Nếu không phải xem phân lượnghai vị chủ nhân, thiếu chủ ngài cho rằng cặp tay kia còn giữ được sao?”

“Không biết sống chết !” Yến Tự lời nói hoàn toàn chọc giận Phượng Thần Anh, cũng không quản nữ nhânnày đã từng chiếu cố “Hắn”, lại xuất chưởng không chút lưu tình!

Yến Tự võ công vốn không cao, vừa nãy ỷ vào Thiền Chỉ Bạc phô trương thanh thế, trúng một UPhượng chưởng củaPhượng Thần Anh,sau căn bản không có năng lực tiếp tục né tránh một chưởng đánh tới này. Có chút tuyệt vọng nhắm mắt lại, Yến Tự trong lòng nhẹ giọng nói: Thiết đại ca, kiếp sau tái kiến......

Mắt thấy Yến Tự sắp bị một chưởng làm mất mạng, một đạo chưởng phong mạnh mẽ đối lại Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh bị bức lui một bước, ánh mắt lãnh lệ nhìn lại, chỉ thấy Thiết Viêm ôm Yến Tự lui về phía sau, thần sắc bình thản nhìn Phượng Thần Anh.

Yến Tự ngẩng đầu nhìn Thiết Viêm, cười hạnh phúc, hắn đúng là vẫn không yên lòng cho mình mới trở về đi......

“Thiếu chủ.” Thiết Viêm đối Phượng Thần Anh hơi hơi gật đầu: “Chủ nhânbảo ta nhắn cho ngươi một câu, không cần mắc thêm lỗi lầm nào nữa.”

Ở phía sau Phượng Thần Anh,Thiết Hoán cùng Ưu nhi nhìn thấyThiết Viêm đều là chấn động, song song quỳ xuống đất đối Thiết Viêm cung kính nói: “Phụ thân | Thiết thúc!”

Mặc Trúc cùng đám thị vệ liên can đầu đầy mờ mịt nhìn bọn họ, Mặc Trúc là từ sau khi Phượng Tê Các thành lập mới đi theo Phượng Thần Anh, đối chuyện trước đây hoàn toàn không biết, hôm nay chuyện xảy ra hắn toàn bộ đều không hiểu rõ! Vì cái gì Các chủ cùngphụ thânThiết tổng quản bỗng nhiên xông ra, còn có Ưu nhi, tựa hồ đối “Thiết thúc” kia là một bộ dáng rất kính sợ!

“Mắc thêm lỗi lầm?” Phượng Thần Anh châm chọc cười: “Người tối không có tư cách nói ta sai, chính là hắn!”

Thiết Viêm khẽ nhíu mày: “Thiếu chủ, xa cách nhiều năm, rất nhiều chuyện ngươi cũng không hiểu được. Nhưng ta làm trường bối của ngươi, muốn nói cho ngươi một tiếng, thứ năm đó ngươi từ trong tay chủ nhântrộm ra, không có đan thư thiết khoán của Lưu Phương đếcăn bản không thể dùng được. Tùy tiện lấy ra chỉ sợ sẽ rước lấy họa sát thân, huống chi, chuyện đêm nay, chủ nhân tuyệt đối sẽ không nhúng tay.” Sau khi nói xong lại thản nhiên nhìn Thiết Hoán liếc mắt một cái, nói: “Thiếu chủ, các ngươi tự giải quyết cho tốt!” Nói xong, liền ôm Yến Tự ly khai.

Phượng Thần Anh âm lệ nhìn bọn họ rời đi, không có hạ lệnh đuổi theo.

Thiết Hoán nhìn theo phương hướng Thiết Viêm, tâm tình cực kì phức tạp. Nhưng mà, nếu hắn lựa chọn nguyện ý trung thành với Phượng Thần Anh, vô luận phát sinh chuyện gì, hắn đều phải đi theo y!

Tiến lên một bước, Thiết Hoán khom người nói với Phượng Thần Anh: “Thiếu chủ, công tử hẳn là không ở Phương Hoa Lâu. Chúng ta nên hay không cùng Hiền vương hội hợp trước?”

Phượng Thần Anh thản nhiên quét hắn liếc một cái, nói: “Đi hội hợp vớiHiền vương, một trận chiến tối nay mới là trọng yếu nhất. Cửa thành đã toàn bộ bị phong tỏa, Đường Phi hắn trốn không thoát khỏi Miên Cẩm thành. Đợi sau khi mọi việc chấm dứt, bổn tọa sẽ chậm rãi đem người tìm ra!”

Ưu nhi vừa lo lắng vừa sợ hãi, Đường Phi hiện tại không biết đang ở nơi nào, đêm nay chiến sự hết sức căng thẳng, thậm chí ngay cả chủ nhâncùngThiết thúc đều xuất hiện tại Miên Cẩm, một loại dự cảm điềm xấu quanh quẩn trong lòng, tổng cảm giác một trận chiếntối nay, sẽ thay đổi rất nhiều chuyện......

Thái tử phủ.

Thuần Vu Quyết một thân quân phục, tay cầm bảo kiếmbên hông, đợi Tần Nghị ra lệnh.

Tần Nghị tiến lên giúp hắn sửa sang lại chiến bào, nhẹ nhàng nhéo nhéo hai má nhẵn nhụi củahắn, ôn nhu nói: “Nhớ kỹ, không cần quá mạo hiểm xông lên trước, có nguy hiểm nhất định phải lập tức rút về. Ta đem đội thân vệ cùng nhóm tử sĩ tất cả đều giao cho ngươi, đừng để chính mình bị thương.” Tần Nghị vốn không muốn cho hắn ra chiến trường, nhưng hắn nói một câu “Ta muốn chiến đấuvì ngươi”,lập tức khiến cho y thỏa hiệp.

Thuần Vu Quyết ngửa đầu nhìn Tần Nghị hồi lâu, cuối cùng thật mạnh gật đầu. Hắn cũng không lo lắng bọn họ thất bại, hai mươi vạn đại quân phía Bắc của Tần Sương đã trên đường gần tới rồi, chỉ cần có thể chống đỡ đến lúc bọn họ đến, Tần Nghị chính là đế vương duy nhất đêm nay!

Tần Sương đồng là một thân chiến giápbước nhanh đến, Tần Nghị kinh ngạc nhìn hắn hỏi: “Không phải bảo ngươi tiến cung đem đám người mẫu hậu cùngÔn công côngmang đến thái tử phủ sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại?”

“Hoàng huynh, ngươi trước hết nghe ta nói, khi ta mang theo người vụng trộm ẩn vào hoàng cung, người của Tần Nhan đã vây quanh ở đó, ta liền vội đi cứu hoàng hậu, nhưng ai biết hoàng hậu đã sớm không còn trong cung! Thậm chí ngay cả Ôn công công cũng không thấy bóng dáng, ta cảm thấy có sự kỳ quái, nên trước hết gấp gáp trở về. Mới đến trước cửathái tử phủ, một người bộ dáng như tiểu khất cái đụng trúng ta một cái, sau đó trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, mặt đất còn để lại một phong thơ.” Tần Sương cầm lá thư đưa tới trước mặtTần Nghị: “Chính là cái này, ta còn chưa đọc đâu!”

Tần Nghị mở ra, nhất thời tảng đá lớntrong lòng liền thả xuống.

“Hoàng hậu cùng Ôn công công đã an toàn, xin yên tâm.” Tần Sương nhỏ giọng đọc ra, rồi sau đó vẻ mặt kinh ngạc: “Có người đang giúp chúng ta!”

“Phải, thần bí nhân này không chỉ giúp chúng ta một lần. Mẫu hậu ở trong tayhắn, ta sẽ không lo lắng.” Tần Nghị mỉm cười nói, lần trước hắn bị hãm hại cũng là ngườithần bí trước đó đối hắn mật báo, cho nên mới có thể có an toàn phản lại kế hoạch Tần Nhan. Lần này lại ra tay giúp hắn, Tần Nghịthế nhưng thật ra rất yên tâm.

Thuần Vu Quyết lấy thư qua nhìn nhìn, cũng gật đầu, nói: “Nếu ngườicủaTần Nhan đã vào cung, ngươi cũng nên tiến cung, thành hay bại, chính là một trận chiến đêm nay!”

Tần Nghị gật gật đầu, hỏi Tần Sương: “Tứ đệ, hai mươi vạn đại quân củachúng ta là từ cửa đông vào thành sao?”

“Phải, sáng nay ta đã thu được bồ câu đưa tin, đất phong của Tần Nhan cùngTần Chiêu đã bị chúng ta nắm trong tay, thủ thành tướng các nơi đồng loạt hướng chúng ta đầu hàng. Ta đã cho phong tỏa mọi tin tức, chỉ sợ Tần Nhan cùngTần Chiêu đến bây giờ còn chưa biết chính mình đã thành cá nằm trong chậu!”

“Nhưng mà,” Thuần Vu Quyết nói: “Chúng ta vị tất có thể chống được đại quân sao?Phượng Linh quâncủa Phượng Thần Anh là một đại phiền toái. Cho dù chúng ta thật sự có thể chống đỡ đợi đại quân tới, chỉ sợ những đại thần hướng thái tử đầu hàngcùngnhóm dân chúng ủng hộ thái tử đăng cơ đã sớm bị Tần Nhan cùng Phượng Thần Anh giết đến hầu như không còn. Đến lúc đó cho dù thái tử thật sự ở dưới tình huống như vậy lên ngôi, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới oán hận, bởi vì thái tử không thể bảo vệ tốt bọn họ. Cứ như vậy, long ỷ này cũng ngồi bất ổn.”

“Cho nên, chúng ta phải so với Phượng Thần Anh tìm được Đường Phitrước, chỉ có như vậy mới chế trụ được hắn.” Tần Nghị trầm giọng nói.

“Có lẽ chúng ta có thể theo Hà Tịch tìm ramanh mối, địa phương Hà Tịch tối thường lui tới chính là Phương Hoa Lâu cùng Tiêu Tương Cưở Linh sơn thành đông. Chúng ta có thể âm thầm phái người đến hai địa phương này tìm một chút.” Thuần Vu Quyết trầm tư nói.

Tần Nghị gật đầu, nói: “Hảo, tiểu Quyết, ngươi an bài hai tiểu đội đi tìm Đường Phi Hà Tịch. Vô luận như thế nào, chúng ta phải cản Phượng Thần Anh bắt được hắn trước!”

----------------

Trong bóng đêm, Đường Phi cùng Hà Tịch ở trong rừng cây chạy hai canh giờ. Hai chân đã bắt đầu chết lặng, mồ hôi thấm ướt xiêm y, hai người tuymệt mỏi lại không thể dừng lại nghỉ một chút, đã sắp đến giờ Hợi. Giờ hợi canh ba, Phượng Linh quân vào thành, lúc đó hết thảy đều muộn!

Đường Phi liều mạngnhư vậy, cũng không phải bởi vì bản tính có bao nhiêu thiện lương hay từ bi, hắn không hy vọng mười vạn người vô tội kia vì một tranh giành một chiếc ghế cũ nát như vậy mà bị mất mạng, nhưng càng nhiều hơn, hắn không muốn nhìn thấy Phượng Thần Anh tiếp tục tạo sát nghiệt. Thế giới này hết thảy mọi chuyện đều có nhân quả tuần hoàn, có báo ứng! Hắn chính là ví dụtốt nhất. Mười vạn mạng người, Phượng Thần Anh như thế nào trả nổi? Nếu thế giới thật sự có âm tì địa ngục, nghĩ đến Phượng Thần Anh tương lai nhất định bởi vì tạo vô số sát nghiệp mà ở trong địa ngục nhận hết đủ loại tra tấn, Đường Phi liền cảm thấy từng trận phát lạnh.

Phượng Thần Anh, coi như là một việc cuối cùng ta làm cho ngươi đi, về sau, chúng ta không còn liên quan! Đường Phi cắn chặt răng, hướng Tây giao tiến đến.

Tây giao, nhìn một cái liền thấymột đại quân không đến nổi đầu người đang chỉnh tề ở tại chỗ đợi mệnh, gió đêm gào rít thổi qua, đem quân kỳ có chữ “Phượng” màu vàng bên trên thổi đến “phần phật” rung động.

Điền tướng quân ngẩng đầu nhìn sắc trời, hỏi lệnh binhở một bên: “Hiện tại là canh giờ gì?”

“Bẩm tướng quân, vừa qua khỏi giờ Hợi một khắc!” Lệnh binh lớn tiếng hồi đáp.

“Ân.” Điền tướng quân gật gật đầu, sau đó cùngLệ tướng quânbên cạnh trao đổi một ánh mắt, lập tức giơ cao tay phải, thanh âm trầm ổn hữu lực xuyên thấu ban đêm yên tĩnh: “Mọi người nghe lệnh, chuẩn bị, xuất phát!”

Động tác nhanh chóng mà chỉnh tề, bất quá chỉ một khắc, mười vạn ngườiđã sửa lại trang bị khởi hành.

Khi Đường Phi cùng Hà Tịch tới Tây giao, Phượng Linh quân đã muốn động thân.

Đường Phi một phen lau đi mồ hôi trên mặt, ra sức vọt tới mặt trước đội ngũ, cùng Hà Tịch tiến đến trước mặt Điền tướng quân cùng Lệ tướng quân ngăn lại, giơ lên cao Phượng Linh phùtrong tay, quát lớn: “Phượng Linh phùở đây, chúng tướng nghe lệnh!” Bởi vì bôn ba chạy suốt một đường, Đường Phi thanh âm ám ách, nhưng vẫn rõ ràng truyền khắp lỗ taimỗi người.

Điền tướng quân giựt mạnh dây cương, nhấc tay ý bảo quân đội dừng lại, trầm giọng đối Đường Phi quát: “Tiểu tử từ nơi nào đến! Dám tự xưng trong tay cầm Phượng Linh phù?!”

Đường Phi cầm lệnh phù trong tay giơ cao về phía trước, nói: “Là thật hay giả, chỉ cần tướng quân ngươi nhìn thấy liền biết!”

Điền tướng quân ngẩn ra, bán tín bán nghi nhìn nhìn Đường Phi, cùng Lệ tướng quân xuống ngựa. Hai người đến gần vừa thấy, nhất thời cả kinh, nhất tề quỳ trên mặt đất, nói: “Thuộc hạ kiến quá nguyên soái!”

Hai người vừa quỳ, mười vạn ngườiphía sau cũng đồng loạt quỳ xuống, hô to: “Thuộc hạ kiến quá nguyên soái!” Thanh âm điếc tai vang vọng, kinh động đến dơi cùng chim ăn đêm trong rừng, kêu sợ hãi bay lên.

Đường Phi thở phì phò điều chỉnh hơi thở, không thể tưởng được Phượng Linh phùnày hiệu quả tốt như vậy, vừa xuất hiện liền làm cho mười vạn tinh binh đối hắn cúi đầu xưng thần! Nếu thật sự đem mười vạn người tiến vào Miên Cẩm, chỉ sợ sẽ chân chính khắp nơi máu chảy thành sông,thây chất thành núi đi? Nghĩ đến đây, Đường Phi vạn phần cảm thấy may mắn lúc ấy Phượng Thần Anh đem Phượng Linh phù cho hắn.

Làm cho chính mình bình tĩnh trở lại, Đường Phi vẫn đang giơ cao lệnh bài, cất cao giọng nói: “Chúng tướng nghe lệnh, ta nhận mệnh củaPhượng –khụ -- của Các chủ, đặc phái đến hạ lệnh, chúng tướng lập tức rút lui khỏi Tây giao, lui về phía sau năm trăm dặm hạ trại!”

“Cái gì?!” Điền tướng quân không dám tin kinh hô, thậm chí ngay cả binh lính phía sau đều bắt đầu khe khẽ bàn tán.

“Tất cả câm mồm cho bản tướng!” Lệ tướng quân một tiếng quát chói tai, làm cho tất cả mọi người im miệng. Cùng Điền tướng quân đứng lên đi đến trước mặtĐường Phi, ánh mắt sắc bén nhìn hắn cùng Hà Tịch, nói: “Không biết hai vị là?”

“Chúng ta đều là tâm phúcCác chủ, một trận chiến tối nay tình huống có biến, Các chủ đặc lệnh chúng ta cầm Phượng Linh phù đến truyền lệnh, cho các ngươi lui về phía sau năm trăm dặm hạ trại đợi mệnh.” Đường Phi trấn định tự nhiên trả lời, hắn biết chính mình cùng Hà Tịch một thân chật vật, rất khó làm cho người ta tin tưởng thân phận.

“Nga? Không biết là tình huống gì có biến?” Điền tướng quân vẻ mặt hoài nghi hỏi.

“Chuyện này đương nhiên là cơ mật, trừ bỏ Các chủ cùng Hiền vương, chúng ta biết cũng không nhiều. Các ngươi chỉ cần nghe lệnh là được.” Đường Phi thanh âm lạnh lùng nói.

“Hừ, Các chủ hôm nay mới cùng bản tướng ra lệnh, giờ Hợi canh ba vào thành, vì cái gì mới qua bốn canh giờ liền sửa lại quân lệnh? Nguyên soái, ngươi có thể cho chúng ta một lời giải thích sao?” Lệ tướng quân khí thế bức người.

“Như thế nào, các ngươi không tin ta? Chẳng lẽ Phượng Linh phùnày là giả?” Đường Phi cầm lệnh bài ở trước mắt bọn họ quơ quơ.

“Ai biết ngươi như thế nào có được!” Lệ tướng quân lạnh lùng nói.

Đường Phi phiêu hắn liếc mắt một cái, gợi lên khóe miệng khinh thường cười: “Thời điểm ta đến, Các chủ đã nói với ta, trong quân Lệ tướng quân là một mãng phukhông biết suy nghĩ, dặn ta nếu Lệ tướng quân không nghe quân lệnh, liền trực tiếp hạ lệnh tru sát.”

“Ngươi!” Lệ tướng quân phẫn nộ muốn rút ra bội đaobên hông, lại bị Điền tướng quân cản trở về. Điền tướng quân đối Đường Phi cười cười nói: “Nguyên soái thứ lỗi, Lệ tướng quân chỉ là tính tình nôn nóng. Chẳng qua bởi vì Các chủ vẫn không nói cho chúng ta biết Phượng Linh phù do ai chấp chưởng, nguyên soái bỗng nhiên xuất hiện, còn là bộ dángnày, chúng ta đương nhiên trong nhất thời không thể tin tưởng.”

Kỳ thật Đường Phi một chút cũng không hiểu biết cách làm người của Lệ tướng quânkia, Phượng Thần Anh càng chưa cùng hắn nói qua, những lời này đều do hắn tự bịa để hù bọn họ, xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm.“Trong Miên Cẩm thành tình huống phức tạp, chúng ta vì tránh cho dẫn ngườikhác chú ý,nên mới nửa đường bỏ lại ngựa, vội vàng chạy tới. Hơn nữa Các chủ võ công cái thế, có ai có thể ở dưới tình huống hắn không tự nguyện mà cướp đượcPhượng Linh phù? Cho dù là Hiền vương, cũng không có khả năng.” Đường Phi vẻ mặt định thần nhàn nhã nhìn Điền tướng quân nói.

“Nguyên soái nói đúng! Là bọn thuộc hạ hồ đồ .” Điền tướng quân miễn cưỡng cười cười.

“Thời điểm không còn sớm, các ngươi nhanh chóng lui về phía sau năm trăm dặm, nếu chậm trễ quân tình, cẩn thận đầu của các ngươi!” Đường Phi sửa đổi thái độ vừa rồi, chuyển thành lạnh lùng nói.

“Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh!” Điền tướng quân chắp tay đáp, một bên Lệ tướng quân lại cứng đầu không nhúc nhích, thậm chí không thèm nhìn Đường Phi liếc mắt một cái. Điền tướng quân lôi kéo hắn, lặng lẽ sửmột cái ánh mắt. Lệ tướng quân hừ một tiếng, không tình nguyện chắp tay đáp: “Thuộc hạ lĩnh mệnh.”

Đại quân ngay khi hai vị tướng quân truyền lệnh xuống, đứng dậy lui về phía sau. Đường Phi lấy cớ phải đi về phục mệnh, từ chỗ bọn họ lấy hai con ngựa quay người trở về thành. Đợi thân ảnh hai người biến mất ở trong màn đêm, Điền tướng quân gọi tới một tên lính liên lạc, tiến vào thành xác nhận thân phận “Nguyên soái” củaĐường Phinày. Sau đó tái mang theo người lui về phía sau trăm dặm, chờ đợi tin tức.

Thẳng đến khi xác định quân đội phía sau nhìn không thấy bọn họ, Đường Phi cùng Hà Tịch mới thay đổi phương hướng, hướng tiểu lộ kia hồi Miên Cẩm thành. Bọn họ bây giờ còn chưa thể rời đi, Phượng Linh quân vẫn đang đóng tại ngoài thành, hiện tại đi sẽ bị bại lộ thân phận.

“Đường Phi, chúng ta không thể hồi Phương Hoa Lâu, đi quỷ trạch đi! Địa phương kia, ta nghĩ vô luận như thế nào nhân mã cũng sẽ không tới. Đợikhi trời sáng, chúng ta liền tới Tiêu Tương Cưtrên Linh sơn, Tiền Bân ở nơi đó chờ chúng ta.” Hà Tịch một bên giục ngựa, một bên nói với Đường Phi, từ lúc nổi lên ý niệm muốn dẫn Đường Phi rời đi, Hà Tịch đã thỉnh Tiền Bân hỗ trợ, còn có toàn bộ tiền tài của hắn đều đã chuyển giao cho y bảo quản, đợisau khi thoát hiểm, hắn có thể mang theo Đường Phi cao chạy xa bay,trải qua những ngày an ổn!

“Hảo!” Đường Phi cũng không quay đầu lại nói, nếu Hà Tịch đã đem hết thảy an bài tốt, hắn cũng không tất đi quan tâm nên ly khainhư thế nào.

Mà lúc này, trongMiên Cẩm thành, thái tử cùng Hiền vươngtrận chiến đã bắt đầu, gót sắt cùng chiến hỏa vây quanh toàn bộ Miên Cẩm, tiếng kêu rên cùng máu tươi bao phủ bầu trời đêm.

----------------------

## 86. Chương 86

Thuần Vu Quyết ra sức giơ kiếm đem ngườitrước mắt chém xuống ngựa, máu tươi ấm áp văng ở trên mặttrắng nõn. Ngẩng đầu nhìn lại, đường cái Đông Lâm ngày thường phồn hoa náo nhiệt, nay chiến hỏa nổi lên bốn phía, nhân mãsong phương chém giết lẫn nhau, tiếng kêu gào thảm thiết tràn ngập cả tòa thành thị. Nhân mãTần Nhan cuồn cuộn không ngừng hùng dũng tiến lại đây, mà ngườibênbọn họ lại dần dần giảm bớt.

Ở khi Tần Nhan phái người đến thái tử phủ nhận được đáp án Tần Nghị tuyệt không thoái vị, nhân mãsong phương liền ở trước cửa thái tử phủ động thủ. May mắn Tần Nghị sớm có chuẩn bị, chính mình mang theo một vạn người tiến vào hoàng cung ngăn ngừa Tần Nhan tự xưng đế, Thuần Vu Quyết cùng Tần Sương mang theo bảy vạn ngườicòn lại,lấy thái tử phủ làm trung tâm, theo hai mặt phòng thủ, một đường hướng đường cái đông tây giết ra ngoài! Bọn họ biết bây giờ còn không tìm được Đường Phi, chỉ có thể thay đổi kế hoạch, dùng máu tươi cùng thi thể đến đổi lấy quyền khống chế hai cửa thành. Nhân mãcủaPhượng Thần Anh là từ Tây môn tiến đến, mà đại quân của bọn họ lại từ cửa Đông tiến vào, nếu có thể khống chế một cửa thành, chẳng khác nào thắng một nửa!

Thuần Vu Quyết cũng không thèm nhìn, phất tay chém gãy một mũi tên vừa thẳng tắp hướng hắn bắn tới, vung tay hô to: “Các huynh đệ, sát!”

“Sát!” Cấm vệ quân của Thuần Vu Quyết đối mặt đội nhân mãnhiều hơn gấp đôi so với bọn họ, cũng không chút nào sợ hãi, kêu lên phụ họa, giơ cao cương đaotrong tay, hướng địch nhânđánh tới!

Hoàng cung.

Trên đại điện hoa lệ rộng mở chỉ có hai người. Tần Nhan một thân chiến bào, ngồi ở long ỷ trên cao nhìn xuống Tần Nghịphía dưới đang chậm rãi hướng hắn đi tới.

“Hừ.” Tần Nhan mỉm cười, ngạo thị Tần Nghị nói: “Ngươi thua.”

“Vẫn chưa biết được, hiện tại nói thắng bại còn quá sớm, ai mới là người thắng chân chính phải tới cuối cùng mới rõ ràng.” Tần Nghị khoanh tay mà đứng cười nhìn người trênlong ỷ, khí thế không so với Tần Nhan yếu hơn nửa phần.

“Ha ha ha ha, đã chết đến nơi mà còn cứng rắn cãi lại!” Tần Nhan thu lại tươi cười, hai mắt sắc bén nhìn Tần Nghị, nói: “Phượng Linh quâncủa Thần Anh hẳn là đã vào thành đi? Tám vạn ngườikia của ngươi bất quá chỉ một lát sẽ toàn quân bị diệt! Nếu ngươi còn đang chờ Lang Hiên viện binh, trẫm không sợ nói cho ngươi biết, hiện tại toàn bộ Hoàng Diệp đều ở trong taytrẫm, Lang Hiên nếu không muốn cùng trẫm khởi chiến sự, sẽ không ở phía sau tùy tiện phát binh hỗ trợ cho phế thái tử nhưngươi!”

Nghe thấy Tần Nhan còn chưa đăng cơ đã tự xưng là “Trẫm”, Tần Nghị nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hơi hơi nâng mắt nhìn Tần Nhan, đã có một loại tư tháibễ nghễ, nói: “Ta muốn thiên hạnày, không cần Lang Hiên hỗ trợ? Ngũ đệ, từ một khắc ngươi khinh thị ta, ngươi đã thua.”

Tần Nhan ánh mắt biến thành tàn nhẫn, nói: “Trẫm sẽnể tình phân lượnghuynh đệ, cho ngươi được chết toàn thây!”

Tần Nghị cười nhẹ, vừa muốn nói chuyện, ngoài điện chạy vào một thị vệ, quỳ trên mặt đất, thần sắc kích động đối Tần Nhan nói: “Vương gia, Phượng Các chủ không biết vì sao ly khai thiên điện!”

Tần Nhan biến sắc, hỏi: “Hắn có nói cái gì không?”

“Không có! Vừa rồi đến đây là một lính liên lạc của Phượng Linh quân, đối Phượng Các chủ nói gì đó, Phượng Các chủ bỗng nhiên giận dữ liền nhanh chóng ly khai !” Thị vệ run thanh âm nói, lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhanh chóngtiếp lời: “Đúng rồi, thuộc hạ nghe được Các chủ lúc đi giống như nói một danh tự, kêu, kêu là gì Đường Phi......”

Đường Phi? Tần Nhan nghi hoặc nhíu mày, người này là ai vậy? Thần Anh tại sao sẽ vì hắn mà ở tại loại thời điểm này ly khai chính mình?

Tần Nghị trong mắt quỷ dị chợt lóe mà qua, là tiểu Quyết bắt được Đường Phi sao?

“Báo !” Lại một thị vệ vội vã chạy tiến vào.

“Nói !” Tần Nhan bởi vì Phượng Thần Anh vô cớ rời đi đã mất tính nhẫn nại, vội vàng xao động quát.

“Vương gia! Một đội ngũ khổng lồ từ cửa Đông phá thành mà vào, xem nhân sổ có gần hai mươi vạn! Quân đội của chúng ta ở đường cái Đông Lâm đã bị đánh cho toàn quân tan rã! Cửa thành thành cũng sắp thủ không được nữa!”

Tần Nhan kinh sợ nhìn Tần Nghị, quát: “Phượng Linh quân đâu?! Bọn họ hẳn đã sớm vào thành !”

“Bẩm Vương gia! Phượng Linh quân căn bản không có vào thành! Từ khi khai chiến đến bây giờ, căn bản không thấy qua bóng dáng bọn họ!”

Tần Nghị nhìn về phía Tần Nhan, giống như muốn thay Tần Nhan giải thích nghi hoặc nói: “Hai mươi vạn đại quân kia là quân đội ở phía Bắc của Tứ đệ, cũng là con át chủ bài thật sự chưa lật của ta. Các ngươi vẫn đều xem thường Tứ đệ, ngươi vẫn nghĩ đến chính mình đã sớm khống chế các thành quận trong Hoàng Diệp, mà trên thực tế, ta mới là kẻ chân chính nắm trong tay, là ngườicủa chúng ta đã phong tỏa mọi tin tức bên ngoàiMiên Cẩm thành. Về phần Phượng Thần Anh bởi cái gì không tới, ta cũng không rõ ràng lắm.” Tần Nghị dừng một chút, mỉm cười nói: “Ta nói rồi, từ một khắc ngươi khinh thị ta kia, ngươi nhất định thất bại.”

Tần Nhan chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt đỏ bừng nhìn Tần Nghị, hai tay nắm chặt “khanh khách” rung động, hận không thể nhai xương uống máu bọn họ!

“Nhan nhi!” Đúng lúc này, Chân Nhungcả người đẫm máu mang theo mười mấy người vọt vào: “Nhan nhi! Chúng ta, mọi người -- đã sắp thủ không được! Rừng xanh còn đó không lo thiếu củi đốt, mang theo Châu nhi đi mau!” Dứt lời, giơ lên trường kiếm nhiễm đầy máu tươi thẳng tắp hướng về Tần Nghị, quát: “Hôm nay Nhan nhi không làm được hoàng đế, ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể ngồi lên long ỷ!”

Tần Nghị xoay người đối mặt Chân Nhung, lạnh lùng nhìn hắn giơ kiếm đâmđến chính mình, không chút nào bối rối.

Mũi kiếm cách ngực Tần Nghịcòn có một thước thì mạnh mẽ dừng lại, Chân Nhung không dám tin cúi đầu nhìn mũi tênđã xuyên qua tim, không cam lòng chậm rãi ngã xuống.

Cửa đại điện, Thuần Vu Quyết vẫn đang duy trì tư thế giương cung, mặt không chút thay đổi cùng Tần Nghị đối diện. Tần Nghị đối hắn ôn nhu cười, chỉ có mình hắn thấy được trong mắt Thuần Vu Quyết,hiện lên một tia bối rối cùng lo lắng.

Ngoài đại điện, đã bị Bắc quân vây quanh, Tần Sương mang theo một thân xơ xác tiêu điều đi đến, phía sau là Tần Chiêutóc tai bù xù, một thân huyết ô bị buộc chặt áp giải tiến vào quỳ gối. Tần Sương cười lạnh nhìn thoáng qua Tần Nhanđứng ở trước long ỷ, dẫn tướng lãnh liên can đối Tần Nghị nhất tề quỳ xuống, cùng hô to: “Chúng thần tham kiến Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !”

Thuần Vu Quyết buông cungtrong tay, đối Tần Nghị lộ ra cái tươi cười đầu tiên trong đêm nay. Tần Nghị cười nhìn Thuần Vu Quyết, chậm rãi xoay người, đợi đối mặt Tần Nhan, tươi cười trên mặt đã không còn thấy, trong nháy mắt đông lạnh nói với Tần Nhan: “Nể tình chúng ta là huynh đệ, trẫm sẽ lưu ngươi cùng Tam đệ một mạng. Người tới, đưa Hiền vương cùng Lộc vương hồi vương phủ, chờ đợi xử lý.”

Tần Nhan suy sụp ngã xuống đất, vẻ mặt không cam lòng cùng khuất nhục, càng nhiều hơn là phẫn nộ bị phản bội! Nếu, nếu không phải Phượng Thần Anh ở phía sau từ bỏ hắn, hắn sẽ không thua hoàn toàn như thế!

Trong gió tràn ngập mùi huyết vụ, trên đường cái đầy thi thể cùng người bị thương cầu cứu kêu rên, bốn phía còn một tiểu đội đang chém giết.

Phượng Thần Anh giục ngựa trên đường cái, vẻ mặt hàn sương, đầu óc lại nhanh chóng chuyển. Khi lính liên lạc báo lại đã qua giờ Hợi, nói cách khác Đường Phi ở trước giờ Hợi là xuất hiện ở Tây giao, hiện tại đã qua một canh giờ, Đường Phi hiện tại sẽ ở đâu? Hắn hẳn là không hồi Phương Hoa Lâu, nhưng Miên Cẩm thành lớn như vậy, đến tột cùng có chỗ nào thích hợp để ẩn thân, hơn nữa tuyệt đối sẽ không dẫn tới chú ý? Đường Phi tới nơi này đã hơn một năm, đại bộ phận thời gian đều cùng mình ở chung một chỗ, có chỗ nào hắn biết mà mình không biết? Phượng Thần Anh nhanh chóng tìm tòi, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, nhớ tới Đường Phi vì thử hắn đã tự biên tự diễn một tuồng kịch, chính là ở tòa quỷ trạch thành Đông kia!

Giựt mạnh dây cương, Phượng Thần Anh thay đổi đầu ngựa, hướng thành đông tiến đến. Đường Phi nhất định ở nơi đó!

Lúc xuyên qua ngã tư đường phức tạp thẳng đến thành đông, một đạo nhân mã thật dài đang từ trước mặt chỉnh tề chạy qua. Phượng Thần Anh nhanh chóng kéo ngựa lại ẩn trong chỗ tối, vụng trộm quan sát đội nhân mãnày.

Không phải người củaTần Nhan, cũng không phải người của chính mình. Đợi qua hơn nửa khắc chung, đội ngũ rốt cục mới kết thúc, Phượng Thần Anh tinh tường nhìn thấy một binh sĩ khiêng một tấm đại kỳ, trên viết hai chữ “Bắc quân”.

Phượng Thần Anh ý tứ hàm xúc không rõ cười cười, xem ra, hắn thật sự xem nhẹ Tần Nghị, ai cũng không thể tưởng được Phúc vương Tần Sương cùng thế vô tranh kia, lại là con át chủ bài cuối cùng của Tần Nghị! Tần Sương người này, điển hình là phẫn trư ăn lão hổ! May mắn hắn đã mệnh Phượng Linh quânở tại chỗ đợi, không thể vọng động, đã sớm bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, nếu vào lúc này vào thành, mười vạn người có thể sẽ đi không về! Bất quá hắn không lo lắng an nguy củaTần Nhan, lấy tính cách Tần Nghịnhất định sẽ thả hắn một con đường sống, nhiều lắm chỉ là giam cầm Tần Nhan cả đời mà thôi. Chẳng qua Tần Nhan thua, lời hứa năm đó hắn không thực hiện được, trong lòng hơi hổ thẹn. Lúc ấy hắn nghe được tin tức Đường Phi cũng đã mất đi bình tĩnh, thầm nghĩ muốn đem Đường Phi bắt trở về, hoàn toàn không cố kỵ gì tình thế ngay lúc đó đã ly khai.

Tuy rằng nghĩ như vậy, Phượng Thần Anh vẫn không chút do dự hướng quỷ trạch chạy tới, coi như hắn thiếu Tần Nhan một cái nhân tình, chỉ có Đường Phi là hắn vĩnh viễn không thể mất đi!

--------------

Trong nội đường quỷ trạch, Hà Tịch rúc vào trong lòngĐường Phi. Bởi vì lúc trước chịu một chưởng củaPhượng Thần Anh, sau đó lại vượt sông bôn ba chạy hơn phân nửa đêm. Khi trở về Hà Tịch bỗng nhiên sốt cao, người hỗn loạn suy yếu đến cực điểm. Quỷ trạch âm lãnh lại âm phong từng trận, nguyên bản Đường Phi muốnđốt một đống lửa cấp Hà Tịch sưởi ấm, nhưng Hà Tịch sợ ánh lửa sẽ dẫn tới ngườikhác chú ý, nên không cho, Đường Phi không có biện pháp đành phải gắt gao đem người ôm vào trong ngực, dùng nhiệt độ cơ thể giúp hắn sưởi ấm.

Cằm để ở trên tránHà Tịch, cảm thụ được hắn độ nóngcàng ngày càng cao cùng thân thể lạilạnh run, Đường Phi nhíu chặt mày, thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi: “Hà Tịch? Ngươi có khỏe không?”

“Không có việc gì......” Hà Tịch thanh âm rất suy yếu: “Chỉ là cảm thấy lạnh mà thôi......”

Đường Phi đem người ôm chặt, thanh âm mềm nhẹ mà kiên quyết: “Đợi qua một khắc nữa mà cơn sốt của ngươi vẫn không lùi, ta liền mang ngươi ra ngoài tìm đại phu.”

“Không cần!” Hà Tịch khẩn trương nâng tay bắt lấy Đường Phi, đầu vừa trầm vừa nặng còn bảo trì vài phần thanh tỉnh: “Đường Phi, không cần đi, bên ngoài nhất định thực loạn, như thế nào có khả năng còn đại phu dám mở cửa? Nếu chúng ta phía sau ra ngoài bị phát hiện làm sao bây giờ? Chuyện giả truyền quân lệnh Phượng Thần Anh cùng Tần Nhan cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta! Còn có thái tử, phía sau hắn hẳn là đã biết thân phận của ta, bị bọn họ bắt được, đồng dạng đều là chết! Đường Phi, ta muốn chúng ta đều còn sống, rời đi nơi này!”

Đường Phi trong lòng đau xót, nhẹ nhàng vỗ vai Hà Tịch, hôn nhẹ trán hắn nói: “Hảo, ta đáp ứng ngươi sẽ không ra ngoài. Ta sẽ hảo hảo cùng ngươi, sẽ mang ngươi rời đi nơi này, lấy một cuộc sống sinh hoạt mới, một lần nữa bắt đầu.”

“Một lần nữa bắt đầu?” Hà Tịch thì thào lặp lại câu cuối cùng của Đường Phi, sau đó ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Đường Phi, quên đi Phượng Thần Anh có được hay không? Ta biết ngươi thực thương hắn, cho nên đến tình trạng này còn có thể giữ đồ của hắn tặng ngươi mang ở trên người. Mạo hiểm lớn như vậy đi ngăn lại Phượng Linh quân vào thành, cũng là vì hắn đúng không? Ngươi không hy vọng hắn bởi vì tràng đại chiến này, tương lai phải chịu nghìn người sỉ vả, ta biết, ta đều biết......” Hà Tịch thân thủ xoa mặtĐường Phi, nước mắt mới rơi xuống.

“Quên đi hắn?” Đường Phi nhìn ánh mắtHà Tịch, mê mang mà thống khổ. Phượng Thần Anh, là người đầu tiên hắn yêu. Người nàysẽ thắp sáng ngọn đèn ở trong đêm tuyết chờ hắn về nhà, cũng có thể vì hắn ngaycả mạng cũng không cần. Chính mình lần lượt vì hắn đánh vỡ từng nguyên tắc của bản thân, cho dù sau hắn thương tổn chính mình sâu vô cùng, cũng vẫn đã nói “Ta luyến tiếc”. Đừng yêu hắn, quên mất hắn, nói dễ hơn làm?

“Ta sẽ chờ ngươi, chờ ngươi quên được hắn, chờ ngươi trong lòng có ta, vẫn vẫn chờ đợi...... Chuyện hắn có thể làm cho ngươi, ta cũng có thể!” Hà Tịch kiên định mà chấp nhất nhìn Đường Phi, nhắm mắt lại nhẹ nhàng đặt môi lên khóe miệng của hắn, giống như đang cầu xin nói: “Đường Phi, ôm ta......”

Đường Phi chấn động, nụ hôn của Hà Tịch đã ngăn chận miệng hắn, không cho phép hắn nói bất luận lời cự tuyệt nào. Muốn buông hắnra, nhưng Đường Phi ở một khắc này lại do dự, có lẽ, ôm Hà Tịch, hắn có thể đào thoát khỏi bóng ma của Phượng Thần Anh......

Cúi đầu, Đường Phi chủ động làm sâu sắc nụ hôn này. Muốn quên mất Phượng Thần Anh......

“Các ngươi, đang làm cái gì.” Trong viện rách nát, Phượng Thần Anh vẻ mặt âm hàn nhìn hai người đang hôn nhau, sát khí quấn quanh.

Đường Phi cả kinh, mạnh mẽ buông ra Hà Tịch, ngẩng đầu nhìn lại, đối diện cặp phượng mâu củaPhượng Thần Anh. Phẫn nộ, bị thương, không dám tin, càng nhiều là thống khổ, Phượng Thần Anh cả người đều đang hơi hơi run run.

Bỗng dưng nắm chặt hai đấm, Đường Phi giúp đỡ Hà Tịch đứng lên, lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh, tâm lại bắt đầu đau lên. Hắn vừa mới làm gì? Hắn thế nhưng muốn dùng phương pháp xấu xa như vậy,lợi dụng Hà Tịch để quên đi Phượng Thần Anh, nguyên lai, chính mình thế nhưng thật sự ích kỷ ti bỉ như vậy!

“Tiện nhân!” Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi, lời lại nói với Hà Tịch. Tiếp theo, Phượng Thần Anh liền lắc mình tiến lên chuẩn bị một chưởng đoạt mệnhHà Tịch, Đường Phi đã sớm dự phòng Phượng Thần Anh sẽ bỗng nhiên làm khó dễ, một phen đem Hà Tịch kéo ra phía saumình, muốn thay hắn đỡ một chưởng.

Một chưởng trí mạng khó khăndừng lại ở trước mắt Đường Phi, chưởng phong ngoan lệ mạnh mẽ xẹt qua hai máhắn, một trận đau đớn.

“Vì hắn, ngươi thật sự cảmạng cũng không cần?!” Phượng Thần Anh không thu hồi bàn tay, lãnh lệ hỏi.

Đường Phi không có trả lời, hắn hành vi vừa rồi đã là đáp ántốt nhất.

“A !” Phượng Thần Anh thống khổ gào thét một tiếng, xoay tay hướng khoảng không bên phải chém ra một chưởng, mặt tường nguyên bản đang rắn chắc liền phát ra thanh âm ầm ầm sập xuống!

Gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi, Phượng Thần Anh thân thủ đem hắn kéo đến trước mặtmình, cắn chặt răng nói: “Ta sẽ không tái thương tổn ngươi. Ngươi không muốn ta giết tiện nhânnày, ta cũng có thể thả hắn đi. Hiện tại, theo ta trở về!”

“Buông hắn ra!” Hà Tịch cầm hai quả ám khí trong tay hướng Phượng Thần Anh ném đi, Phượng Thần Anh xem cũng chưa xem một cái, liền đem ám khí đánh rơi xuống đất, vung tụ lên liền đem Hà Tịch hất ra một trượng xa!

“Không biết tự lượng sức mình.” Mắt lạnh nhìn Hà Tịch hộc máu ngã xuống đất, Phượng Thần Anh nắm chặt cánh tay Đường Phi không cho hắn chạy qua.

“Phượng Thần Anh! Ngươi nếu còn dám thương tổn hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!” Đường Phi bị Phượng Thần Anh chế trụ không thểgiãy dụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tịch bị thương.

Phượng Thần Anh hung hăng nhìn Đường Phi, lại không đành lòng thương tổn hắn, chỉ có thể kéo hắn cùng chính mình rời khỏi. “Đi!”

“Phượng Thần Anh!” Hà Tịch giãy dụa đứng lên, cắn răng ngoan thanh nói: “Ngươi không xứng! Ngươi có biết hay không Đường Phi thậm chí ngay cả trong mộng đều hướng ngươi cầu cứu! Thời điểm đó ngươi đang làm cái gì? Ngươi đem hắn giống như cẩu khóa lại! Ngươi không kiêng nể gì thương tổn hắn, ngươi có tư cách gì dẫn hắn đi!”

“Là chính ngươi muốn chết, trách không được ta!” Phượng Thần Anh nháy mắt điểm huyệt đạoĐường Phi, năm ngón tay dần siết chặt, đi từng bước một hướng Hà Tịch.

“Thần Anh !” Một đạo nam âm hùng hậubỗng dưng xuất hiện, Phượng Thần Anh trong lòng rùng mình, vài bước lui về bên người Đường Phi,đem người ôm ngang vào trong ngực, ly khai quỷ viện.

Tần Diệp theo đầu tường nhảy xuống, hắn cũng vừa mới tìm được nơi này, nếu không phải Phượng Thần Anh một tiếng gào thétkia, hắn còn tìm không thấyngười!

Tiến lên đem Hà Tịch nâng dậy, Hà Tịch lại kích động quỳ trên mặt đất không chịu đứng dậy, khóc cầu xin nói: “Chủ nhân, Hà Tịch cầu ngài, hãy cứu Đường Phi!”

Tần Diệp nhíu mày nhìn Hà Tịch tình huống có chút không xong, khuyên giải an ủi nói: “Đừng lo lắng, Thần Anh sẽ không thương tổn hài tử kia. Ngược lại ngươi bị thương có vẻ nghiêm trọng, trước theo ta đi, chuyện Đường Phi tái chậm rãi nghĩ biện pháp.”

Hà Tịch không cam lòng nhìn theo phương hướng hai người ly khai, chỉ có thể suy sụp cúi đầu.

----------------

Lời tác giả: Được rồi, bắt đầu từ chương sau, chân chính ngược đã tới! Các thân ái chú ý nga ~~

## 87. Chương 87

Thời điểmtrời tờ mờ sáng, Phượng Thần Anh ôm Đường Phi về tới Phượng Tê Các, mới phát hiện bên trong Các an tĩnh đến có chút quỷ dị. Phượng Tê Cácto như vậy một người cũng không có, thậm chí ngay cả Thiết Hoán Ưu nhi Mặc Trúc cũng không ở đây. Trong lòng có chút nghi hoặc, trước trận chiến hắn trốn đi, Thiết Hoán bọn họ biết chính mình không có tham chiến, hẳn là sẽ rời đi chiến trường trở về mới đúng, vì cái gì không có ai? Càng kỳ quái là Tần Nhan thua, Tần Nghị cư nhiên không phái binh vây quanh Phượng Tê Cáccủa hắn!

“Ngươi như thế nào bây giờ mới trở về ?” Cốc Dương không biết từ góc nào xông ra, thấy rõ Phượng Thần Anh trong lòng còn ôm Đường Phi thì hoảng sợ, tiện đà có chút đáng tiếc lắc đầu, đúng là vẫn bị hắn bắt trở lại a !

“Sao lại thế này ?” Phượng Thần Anh xem nhẹ ánh mắt thương tiếc của Cốc Dương, trầm giọng hỏi.

“Ta mới phảihỏi ngươi sao lại thế này! Nghe nói ngươi ở thời điểm tối mấu chốt bỏ lại Tần Nhan cùng đại quân chạy đi, sẽ không vì Đường Phi chứ?” Cốc Dương nhìn Phượng Thần Anhgiống như xem quái vật, liền vì một người nam nhânmà trước trận chiến mất tích, trò đùa này hơi quá!

Phượng Thần Anh thản nhiên nhìn Cốc Dương liếc mắt một cái, thừa nhận.

Nhìn đến Phượng Thần Anh bộ dángthản nhiên, Cốc Dương cũng không tiếp tục vấn đề, lại nói tiếp: “Ngươi có biết người kia đến đây chưa?” Khi hỏi cái này, Cốc Dương sắc mặt có chút lãnh.

“Biết, Lúc trước Đường Phi có thể bị Hà Tịch mang đi, chính là bởi vì hắn.” Phượng Thần Anh lạnh giọng nói.

“Thiết Hoán bọn họ đều bị Thiết Viêmbên kia mang đi, hạ nhântrong Các cơ hồ cũng bị hắn phân tán. Bởi vì ta nhất định không chịu theo chân bọn họ, cho nên Thiết Viêm liền để lại hai mươi tử sĩ bảo hộ ta. Còn bảo ta chuyển cáo ngươi, mau chóng mang theo Đường Phi cùngthứ kiatớiPhương Hoa Lâucùng bọn họ hội hợp, năm ngày sau rời đi trở về trên đảo.” Cốc Dương nói xong nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, đem những lời Thiết Viêmdặn thành thành thật thật nói cho hắn.“Hắn còn nói, nếu ngươi không phối hợp, bọn họ sẽ dùng sức mạnh cùng thủ đoạn cứng rắn đem ngươi mang đi.”

“Hừ.” Phượng Thần Anh hừ lạnh một tiếng xoay người, ôm Đường Phi đi về hướng Diên Phi viện, vừa đi vừa nói chuyện: “Hắn không có khả năng này. Ngươi tới một chút, giúp Đường Phi nhìn vết thươngtrên tay.”

Đường Phi từ đầu đến cuối đều nhắm chặt ánh mắt, động cũng chưa động một chút, tựa hồ không nghe thấy bọn họ nói.

Cốc Dương bất mãn nhíu mày, một bên la hét một bên theo sau: “Ngươi chỉ biết sai sử ta!”

Bọn hạ nhân đều đi hết, Ưu nhi Mặc Trúc cũng không ở bên người, Phượng Thần Anh đành phải tự mình động thủ đi múc nước ấm, mới vừa cầm lấy một bồnđồng, một tử sĩ liền từ chỗ tối lắc mình đi ra, tiếp nhận bồn trong tay Phượng Thần Anh cung kính nói: “Thiếu chủ, để thuộc hạ làm.”

Thiếu chủ? Phượng Thần Anh nhíu mày, tử sĩ do Thiết Viêm lưu lại không phải người của hắn. Không nói gì, Phượng Thần Anh xoay người bước đi. Tên tử sĩ kia tự giác đi múc nước.

Trở lại bên giường, đã thấy Cốc Dương mặt mày ảm đạm, thần sắc nghiêm túc cấp Đường Phi bắt mạch. Phượng Thần Anh nhất thời khẩn trương, vội hỏi: “Làm sao vậy? Thương thế thực nghiêm trọng ?”

Cốc Dương không nói gì, cấp Đường Phi xem mạchhồi lâu, mới ngưng trọng nhìn Phượng Thần Anh hỏi: “Hắn như thế nào trúng độc?”

“Cái gì?!” Phượng Thần Anh rất ít có thời điểm thất kinh như vậy, cầm trụ Cốc Dương, cơ hồ rống lên: “Ngươi nói cái gì? Đường Phi trúng độc?!”

“Bình tĩnh một chút!” Cốc Dương chỉ còn thiếu một cái tát chụp ở trên mặt Phượng Thần Anh làm cho hắn thanh tỉnh lại: “Ta vừa rồi dò xét mạchhắn, quả thật là trúng độc không sai......”

Cốc Dương còn chưa nói xong, Phượng Thần Anh liền vẻ mặt sát khí: “Đường Phi vẫn đều cùng Hà Tịch ở một chỗ, là hắn?!”

“Ngươi hãy nghe ta nói hết!” Cốc Dương tức giận đánh gãy hắn: “Hà Tịch yêu Đường Phi đến tận xương tủy, như thế nào hại hắn?” Không đi so đo việc bởi vì này câu mà bị đối phương hung hăng trừng mắt liếc một cái, Cốc Dương tiếp tục nói: “Độc này trúng ít nhất đã hai ngày, buổi chiều ngày hôm qua Hà Tịch mới đem ngườiđưa đi, đến bây giờ bất quá chỉ vài canh giờ, như thế nào có khả năng là hắn? Hạ độc phải là một người khác.”

Phượng Thần Anh buông ra Cốc Dương, có chút vô lực ngã ngồi ở bên giường, mờ mịt nhìn Đường Phivẫn không mở to mắt, nói: “Biết là độc gì sao?”

“Mệnh Huyền Nhất Lộ.” Cốc Dương chậm rãi nói, giương mắt ý tứ hàm xúc không rõ nhìn Phượng Thần Anh: “Ngươi cũng biết đây là dượcgì. Lần trước Đường Phi trúng độc, cũng là dược trong đại nội mới có, cái này thuyết minh điều gì?”

Còn có thể thuyết minh cái gì? Phượng Thần Anh giờ phút này vô cùng hối hận, hắn vẫn đề phòng Tần Nhan sẽ ám sát Đường Phi, cũng không nghĩ đến cư nhiên còn để hắn đắc thủ! Sớm biết như vậy, sớm biết như vậy hắn nên đem Đường Phi rời đi trước!

“Ngươi có thể giải độc này không?” Phượng Thần Anh khôi phục bình tĩnh, trầm giọng hỏi.

“Nếu ta biết được nguyên liệu của nó, có lẽ có thể phối chế ra giải dược, nhưng mấu chốt là ta không có.” Cốc Dương thất bại nói: “Mệnh Huyền Nhất Lộ thời gian độc phát cũng không nhất định, có thể là một ngày, cũng có thể là hai ngày, dài nhất không vượt qua nửa tháng, nhất định độc phát liền vong. Chỉ cần ngươi ở một khắc cuối cùng trước khi phát độc, uống vào giải dược sẽ không thành vấn đề, cho nên độc này mới có thể tên là ‘Mệnh Huyền Nhất Lộ’.”

Phượng Thần Anh lại trầm mặc, hạ mắt không biết suy nghĩ cái gì.

“Tần Nhan bị giam cầm ở vương phủ củamình, bằng vào võ công của ngươi hẳn có thể tránh đi ngườicủaTần Nghị, đi vào cùng hắn đòi giải dược.” Cốc Dương nhắc nhở: “Hơn nữa hôm nay Tần Nghị đăng cơ, hiện tại đại khái không đếm xỉa tới ngươi, đợi qua đi thì không biết. Cho nên hiện tại muốn có giải dược là thời cơ tốt nhất.”

Phượng Thần Anh không nhúc nhích, chỉ là ngơ ngác nhìn sườn mặtĐường Phi.

Cốc Dương bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này tử sĩ đi múc nước đã trở lại, Cốc Dương ý bảo hắn đem nước buông xuống, sau đó mang theo hắn đi ra ngoài.

Lấy khăn tay sạch sẽ thấm nước ấm, Phượng Thần Anh thật cẩn thận thay Đường Phi lau mặt.

“Phi nhi, mở to mắt nhìn xem ta, có được hay không?” Nhẹ vỗ về mặtĐường Phi, Phượng Thần Anh ngữ khí cầu xin.

Đường Phi thờ ơnhư cũ.

“Ngươi hận ta đi?” Phượng Thần Anh im lặng hỏi, tiện đà cườitự giễu, nói: “Ngươi quả thật nên hận ta, ngươi cũng đã nói qua ngươi hận ta.”

Trầm mặc sau một lúc lâu, Phượng Thần Anh rốt cục nghe được Đường Phi thanh âmkhàn khàn.

“Ở quỷ trạch, ta là muốn lợi dụng Hà Tịch quên đi ngươi.” Đường Phi chậm rãi mở to mắt, thấp giọng nói.

Phượng Thần Anh kinh hỉ nắm tay Đường Phi, Phi nhi đang hướng hắn giải thích?!

“Ta thực ích kỷ, cũng thực ti bỉ.” Đường Phi không có giãy tay hắn, cũng không cam tâm cắn chặt răng nói: “Ta hận ngươi, nhưng càng hận chính mình. Vì cái gì, ngươi một lần lại một lần lừa gạt ta, thương tổn ta, ta vẫn còn yêu ngươi!” Yêu thương là yêu thương, từ khi Đường Phi nhận rõ tâm ý chính mình,liền chưa từng trốn tránh qua, cho dù là hiện tại, hắn vẫn sẽ không trốn tránh!

“Đường Phi, chúng ta đi thôi! Ta cái gì cũng không cần! Quyền lực địa vị tài phú, thậm chí là trả thùđối với người kia, ta đều buông tha!” Phượng Thần Anh mạnh mẽ cúi người ôm chặt Đường Phi, lực đạo lớn đến tựa hồ muốn đem ngườikhảm vào trong cốt tủy của mình, vĩnh viễn không tách ra!“Đợi cầm được giải dược, chúng ta liền rời đi, ta sẽ dùng thời gian cả đời còn lại trừ khử thù hậncủa ngươi đối với ta, chờ chúng ta tóc bạc răng long, ngươi sẽ tái nói với ta một lần nữa ngươi yêu ta. Được hay không?”

Đường Phi thân thủ nắm chặt lưng Phượng Thần Anh, có chút nức nở nói: “Hảo!”

Hoàng cung, Cẩn Thân điện.[thư phòng]

Tần Nghịmột thân hoàng bào nhìn học sĩ Long Đồ các vừa rồi bí mật đưa tới mấy thứ này nọ, trong lòng thoáng chốc bắt đầu nảy sinh một cỗ sát ýlạnh như băng.

Lưu Phương đế ngự bút ban cho đan thư thiết khoán! Nếu không phải khi hắn đăng cơ, mệnh lệnh Long Đồ các một lần nữa sửa sang lại hồ sơtông miếu hoàng gia, hắn đến ngày chết cũng sẽ không biết có thứ này tồn tại!

Tần Nghị mắt lạnh nhìn cuốn đan thư đó, nơi này chỉ có một nửa, một nửa khác hẳn là ở trong tay chủ nhân nguyên bản của nó. Hắn không rõ hoàng gia gia thương yêu hắn nhất,vì cái gì sẽ lưu lại một thứ đủ để khuynh tẫn cả Hoàng Diệp như vậy, lại càng không hiểu được vì cái gì hắn bỗng nhiên mạc danh kỳ diệu có thêm một hoàng bá bá! Từ một tháng trước hắn liền phát hiện trong Miên Cẩm thành xuất hiện một cỗ thế lực mới, chỉ là cổ thế lực này âm thầm giúp hắn vài thứ,nhưng đồng thời tựa hồ đối Phượng Tê Các cũng đặc biệt chú ý, khiến cho hắn căn bản không biết đối phương là địch hay là bạn. Nay xem ra, cổ thế lực này hẳn cùng đan thư thiết khoán có liên quan!

Ngoài cửa, Thuần Vu Quyết vàÔn công côngbị Tần Nghị gọi tới cùng nhau đi đến, hai người còn chưa hành lễ, chợt nghe gặp Tần Nghị nói “đóng cửa”, Ôn công công vội vàng xoay người đem cửa đóng lại.

“Làm sao vậy?” Thuần Vu Quyết đi đến bên tai Tần Nghịnhỏ giọng hỏi, sáng nay mới đăng cơ, vì cái gì bỗng nhiên vội vã gọi hắn đến như vậy? Còn có Ôn công công.

Tần Nghị nhìn hắn một cái, ý bảo hắn xem thứ đặt ở trên bàn. Thuần Vu Quyết theo tầm mắt hắn nhìn qua, một tấm thiết khoán lạnh như băng đặt lên bàn.

“Đây là cái gì?” Thuần Vu Quyết nghi hoặc hỏi.

“Đan thư thiết khoán.” Tần Nghị nói từng chữ một, Thuần Vu Quyết cả kinh, lại nhìn về phía thiết khoánkia.

Mà Ôn công côngđóng cửa xong trở về nghe bốn chữ như thế, bị dọa “bùm” một tiếng quỳ gối trước mặtTần Nghị.

“Bệ hạ! Này, thiết khoán này, như thế nào lại ở đây?” Ôn công công biểu tình kinh hoảng làm cho Tần Nghị chắc chắc hắn biết tin tức liên quan.

Tần Nghị nhìn Ôn công công, khoanh tay đứng nhìn hắn, mỉm cười nói: “Ôn công công, ngươi từ nhỏ đã đi theo bên người hoàng gia gia hầu hạ, sau khi hoàng gia gia băng hà lại ở bên ngườiphụ hoàng, hiện tại cũng là nội vụ tổng quản củatrẫm, coi như tam triều nguyên lão đi.”

“Nhận được hoàng gia ưu ái, lão nô tài có thể may mắn hầu hạ ba triều đại đế vương.” Ôn công công cẩn thận nói, kỳ thật hắn bị uy nghi củaTần Nghịdọa mồ hôi lạnh ứa ra, tay chân thẳng run. Tần Nghịngười này ẩn tàng quá sâu, hai mươi mấy năm qua sợ là cả Thái Hậu nương nương đều nhìn không thấu hắn suy nghĩ cái gì. Nói hắn vô tình, hắn lại cố tình buông tha hai huynh đệtạo phản. Nói hắn nhân từ, nhưng dư đảng của Tần Nhan cùngTần Chiêutrong một đêm tất cả đều bị hắn xử trảm trừ tận gốc. Người như vậy, khó có thể nắm lấy, cũng làm người ta sợ hãi.

“Như vậy, chuyện đan thư thiết khoán, ngươi hẳn là rất rõ ràng?” Tần Nghị nhìn hắn hỏi.

“Cái này......” Ôn công công đối chuyện năm đó đương nhiên rõ ràng, nhưng sự tình này nếu nói ra, chỉ sợ sẽ làm Tần Nghị nổi lên sát tâm!

“Nói !” Tần Nghịthu liễm bộ dángôn nhu, trầm giọng quát.

Ôn công công cúi đầu dập một cái, sợ hãi nói: “Bệ hạ, chuyện này, lão nô cũng không quá rõ ràng.”

“Vậy đem những gì ngươi biết, nói cho ta.” Tần Nghịbễ nghễ nhìn Ôn công công nói, Thuần Vu Quyết nhìn Tần Nghịtrở nên xa lạ, trong lòng khó chịu không thôi.

“Dạ!” Ôn công công không dám nâng mặt lên, vẫn phục thân mình nói: “Kỳ thật, Lưu Phương đếkhi còn tại thế, tiên đế cũng chưa phải thái tử, thái tử chân chính năm đó là đại hoàng tử. Đại hoàng tử do hoàng hậu củaLưu Phương đếsở sinh, đáng tiếc hoàng hậu nương nương thân thể sau khi sinh sản vẫn không tốt, không đến một năm liền qua đời. Lưu Phương đế thương yêu nhất chính là đại hoàng tử, lúc hắn còn chưa sinh ra đã được lập làm thái tử. Năm đó thái tử nhân đức, tài hoa xuất chúng lại khiêm tốn hữu lễ, thực được thần dân kính yêu. Nhưng mà, ba mươi năm trước, thái tử yêu thương một người, cam nguyện vì hắn buông tha thái tử vị. Lưu Phương đế vì muốn tuyệt tâm củathái tử, liền phái người ám sát người kia. Nhưng lại bị thái tử biết, thái tử dưới cơn giận dữ rời cung trốn đi, mang theo người nọcao chạy xa bay, không còn trở về.” Nói tới đây, hồi tưởng chuyện cũ,Ôn công công tạm dừng một chút, tiếc hận nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp tục nói: “Thái tử đi rồi,Lưu Phương đế tức giận, ở mặt ngoài phế đi thái tử, lập tiên đế, thế nhưng không có chân chính trừ bỏ tên hắn trong gia phả hoàng thất. Cho tới bây giờ, đại hoàng tử vẫn còn giữ thân phận thái tử! Thái tử sau khi rời đi, Lưu Phương đế âm thầm tìm hiểu nhiều mặt,rốt cục chiếm được hành tungthái tử, tự thân lập ra đan thư thiết khoán cùng -- Ngự Long Lệnh, mệnh cho tâm phúc bí mật đưa cho thái tử, hy vọng hắn có một ngày có thể lợi dụng hai thứ này giải nguy cho Hoàng Diệp. Chuyện này tính cả lão nô, không vượt qua năm người biết. Từ lúc thái tử đi rồi, tiên đế hạ xuống lệnh cấm, tất cả mọi người không thể nhắc lại chuyện thái tử, kẻ vi phạm lập tức xử trảm. Năm đó rất nhiều người đều bàn tán chuyện thái tử, nênLưu Phương đế cơ hồ dùng huyết tinh ban lệnh cấm trấn áp thiên hạ, Hoàng Diệp không còn người dám nhắc tới hắn. Sau lại tiên đế đăng cơ, danh tính của thái tử liền tức thì bị kiêng kị không thể nhắc tới. Ba mươi năm trôi qua, những người biết sự tình năm đó đều đã chết không sai biệt lắm, mà thái tử đã sớm bị thế nhân quên lãng, đến hiện tại ngài lên ngôi hoàng đế, đã không còn bất luận kẻ nào biết thái tử kia tồn tại. Biết việc năm xưa, duy độc chỉ còn lại lão nô.”

“Ngự Long Lệnh......” Tần Nghị trầm ngâm, đan thư thiết khoán mặt trên viết,người giữNgự Long Lệnh, có thể hiệu lệnh thiên hạ, có quyền thay đổi triều đại, thậm chí có quyền phế truất hoàng đế, tự lên long ỷ! Nếu như bị địch quốc hoặc ngườihữu tâm biết được, Hoàng Diệp liền tràn ngập nguy cơ, hai thứ này, tuyệt không thể lưu!

“Ôn công công, ngươi năm nay đã sáu mươi lăm đi?” Tần Nghị đột nhiên hỏi.

Ôn công công gật gật đầu nói: “Dạ, nô tài đã sáu mươi lăm tuổi.”

“Ngươi tuổi lớn, cũng là thời điểm áo gấm về nhà, bảo dưỡng tuổi thọ.” Tần Nghịđang mỉm cười, nhưng trong mắt lãnh ý càng sâu,giống như tuyết lạnh đêm đông.

Ôn công công biết không giết hắn, đã là nhân từ lớn nhất củaTần Nghị, cũng là ban ân tốt nhấtđối với hắn. Không chút do dự, Ôn công công dập đầu tạ ơn.

Ôn công công đi rồi, Tần Nghị lôi kéo tay Thuần Vu Quyết đi đến ngự tháp ngồi xuống, Thuần Vu Quyết hạ mắt không nói lời nào.

Tần Nghị thở dài, hỏi: “Tiểu Quyết, ngươi chán ghét ta như vậy sao?”

Thuần Vu Quyết lắc đầu, nói: “Không chán ghét, ta biết có rất nhiều chuyện, ngươi không thể không hy sinh một ít kẻ vô tội bảo toàn quốc gianày. Ta chỉ là, sợ hãi.”

Tần Nghị sửng sốt: “Sợ hãi?”

Thuần Vu Quyết gật gật đầu: “Sợ hãi có một ngày, bởi vì bất đắc dĩ, ngươi cũng sẽ đối với ta như vậy.” Dù sao, hắn từ thật lâu trước kia đã nói qua với y, hắn cần lợi dụng lực lượng Hoàng Diệp để báo thù. Mà vô cớ phát động chiến tranh nhất định sẽ khiến cho thần dân bất mãn, thậm chí phản đối, đến lúc đó Tần Nghị tất nhiên sẽ ở dưới áp lực củathần dân, không thể không xử trí tên đầu sỏ gây nên như hắn.

Tần Nghị nắm chặt tay Thuần Vu Quyết, mềm nhẹ mà kiên định nói: “Sẽ không, ta tuyệt đối sẽ không. Nếu thật sự có thời điểmkia, ta cùng lắm đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Tứ đệ, mang theo ngươi cao chạy xa bay. Chuyện thíchmỹ nhân không thích giang sơn, ta hoàn toàn có thể làm được.”

Thuần Vu Quyết chấn động, nhìn về phía Tần Nghị, khóe miệng chậm rãi giơ lên, cười sáng lạn.

----------------

Tránh thoát rất nhiều rất nhiều đội tuần tra bên ngoài Hiền vương phủ, Phượng Thần Anh thuận lợi lọt vào vương phủ. Bên trong tất cả cũng đều là thị vệ cùnghạ nhânxa lạ, xem ra là ngườiTần Nghị phái tới trông coi vương phủ đi?

Thật cẩn thận tránh đi một vệ độisáu người, Phượng Thần Anh quen thuộc tìm được tiểu viện củaTần Nhan.

Lần đầu gặp Tần Nhan, là sáu năm trước. Năm ấy Phượng Thần Anh chỉ có mười sáu tuổi, mang theo vô số vàng bạc trân bảo cùng Thiết Hoán Ưu nhi hai người đi tới Miên Cẩm. Khi đó Phượng Tê Các còn chưa thành lập, vẫn tại khách điếm, Phượng Thần Anh không chịu ngồi yên, lẻ loi một mình ở chung quanh Miên Cẩm thành đi bộ, sau đó gặp tiểu mỹ nhân Tần Nhanđang ở bên hồ lẳng lặng rơi lệ, năm ấy, Tần Nhan cũng mới mười lăm tuổi.

Phượng Thần Anh thuở nhỏ thích người xinh đẹp, nhìn đến Tần Nhan môi hồng răng trắng,khóc lê hoa đái vũ,liền cố ý đi lên trêu chọc. Mang theo ý tứ hàm xúc trêu đùa cầm lấy bàn tay mềm mại củahắn,hỏi hắn vì cái gì mà khóc, Tần Nhan giống như không sợ tiểu lưu manh Phượng Thần Anh, dùng một đôi mắt hạnh trong suốt mang lệ nhìn hắn nói: Bởi vì hôm nay là ngày giỗ mẫu thân hắn, một ngày nào đó hắn sẽ vì mẫu thân báo thù. Thoáng chốc, Phượng Thần Anh nhớ tới thân thế cùng mẫu thân của mình, nhìn Tần Nhanquật cường lại yếu ớt, trong lòng lần đầu tiên có một loại cảm xúc kỳ quái nảy mầm. Liễm khởi tâm tư, Phượng Thần Anh tà khí cười, nói: “Nếu ngươi đồng ý hướng ta kết giao bằng hữu, đừng nói báo thùcho mẫu thânngươi, thậm chí ngay cả thiên hạ này,ta cũng có năng lực tặng cho ngươi.” Nói xong dùng ngón trỏ thon dài trắng nõn điểm điểm trên môi mình. Tần Nhan bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh, một đôi mắt to trong trẻo mang theo thủy khíướt át, thậm chí ngay cả lông mi đều mang theo bọt nước lấp lánh, đôi môi mượt mà phấn nộn hơi hơi chu lên, Phượng Thần Anh bỗng nhiên cảm thấy hô hấp có chút dồn dập, nam hài tửnày, so với bất luận một nam sủng nàobên người hắnđều dễ nhìn hơn. Ở thời điểmPhượng Thần Anh nhìn Tần Nhan xuất thần, Tần Nhan tiến lên một bước, kiễng mũi chân hai tay nhẹ nhàng khoát lên trên vaiPhượng Thần Anh, đôi môi hồng nhuận đặt lên đôi môimỏng manh.

Hai gò má ửng đỏ, hai tay đang đắp ở bả vai chính mình run nhè nhẹ, chóp mũi là hương thơmôn nhuyễn đặc trưngtrên ngườithiếu niên. Tần Nhan ánh mắt lại mở lớn, nghiêm túc nhìn Phượng Thần Anh nói: “Ngươi nói thật không?”

Phượng Thần Anh nguyên bản đang trố mắt lại tươi cười tà mị, một phen ôm chầm lấy vòng eo tế nhuyễn của Tần Nhan, chóp mũi chạm vào chóp mũi hắn nói: “Đương nhiên, ai gạt người là tiểu cẩu.”

Nguyên tưởng rằng kí ức đãsớm quên đi, khi nhìn đến Tần Nhan dung nhan gầy gò, lại rõ ràng hiện lên trong đầu. Tần Nhan mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy hơi nước. Phượng Thần Anh đi từng bước một hướng về Tần Nhan, nhẹ giọng nói: “Ta đến đây.”

----------------------

## 88. Chương 88

Tần Nhan ngồi ngay ngắn ở trênghế, nhìn Phượng Thần Anh mỉm cười, nước mắt mới hạ xuống.

“Ngươi có biết ta chờ ngươi bao lâu không?” Tần Nhan thanh âm rất nhẹ, cũng réo rắt thảm thiết: “Ngươi không phải nợ ta một lời giải thích? Vì cái gì bỏ lại ta?”

Phượng Thần Anh ánh mắt phức tạp nhìn Tần Nhan, người trước mắt này, hắn từng vì y động tâm qua, cũng từng thích qua. Nhưng mà, sáunăm sau, phần yêu thích chưa từng chứa bất luận tạp chất nào đã sớm biến chất, Tần Nhan thay đổi, hắn cũng thay đổi. Mà thích thú cùng rung độngthản nhiên kia, cũng sớm theo thời gian tiêu tán.

“Tối hôm qua ta không nên bỏ ngươilại, là ta không đúng.” Phượng Thần Anh thản nhiên nói.

Tần Nhan nhắm mắt lại, đợi khi tái mở đã không còn rơi lệ, bình tĩnh nhìn Phượng Thần Anh hỏi: “Tối hôm qua ngươi vì ai?”

“Đường Phi.” Chuyện tới nay, Phượng Thần Anh không muốn tiếp tục trốn tránh giấu giếm, hắn yêu Đường Phi, nên muốn cho phân yêu này được quang minh chính đại!

“Đường Phi?” Tần Nhan thì thào nhớ kỹ tên này, bỗng nhiên buồn bã cười nói: “Ha ha, Đường Phi, hắn chính là Phương Lâm đi. Ngươi thật sự cho rằng ta cái gì cũng không biết? Nam Vũ cái gì cũng đều nói hết với ta!” Lúc ấy ngườicủaTần Nghịvọt vào hoàng cung, Nam Vũ đã sớm dẫn theo năm mươi thị vệ võ công cao cường chạy, biết được Tần Nhan bị nhốt ởHiền vương phủ, sau hắn liền theo mật đạo tiến vào muốn dẫn Tần Nhan đi, còn đem hết thảy đều nói cho hắn, là Phương Lâmkia cầm Phượng Linh phù ngăn trở Phượng Linh quân vào thành! Để cho Tần Nhan càng thêm oán hận là, Phượng Thần Anh cư nhiên đem Phượng Linh phù cho Phương Lâm! Tần Nhan một chút cũng không muốn đi, hắn phải đợi Phượng Thần Anh đến, hắn biết Phượng Thần Anh nhất định sẽ đến. Bởi vì trên tay hắn còn nắm một lợi thế cuối cùng!

Phượng Thần Anh vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Tần Nhan, không tính giải thích chuyện hắn cũng không có giấu diếm Đường Phi chính là Phương Lâm, trên thực tế, bọn họ căn bản không phải cùng một người. Đã không muốn cùng Tần Nhan tái dây dưa, Phượng Thần Anh trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Ngươi biết ta vì cái gì đến, đem giải dược giao cho ta. Tần Nhan, đây đã là lần thứ ba, không cần tiếp tục có ý đồ một lần lại một lần khiêu chiến điểm mấu chốtcủa ta.”

Tần Nhan bi phẫn nhìn Phượng Thần Anh, cắn răng nói: “Ngươi như thế nào biết hai lần trước cũng là ta?!”

“Ta biết, ta cũng biết độc kia là Tần Chiêutheo ngươi bày mưu đặt kế,phái người đi làm. Từ sớm khi ở Phổ Đà Tựbắt đầu bị tập kích, ta liền biết ngươi cùngTần Chiêu nhất định lén có hiệp nghị. Ngươi biết không, lúc ấy khối lệnh bài thái tử phủgiả kia, chính là ta sai người bỏ vào.”

Tần Nhan chấn động, không dám tin nhìn Phượng Thần Anh.“Ngươi đã sớm biết là ta, vì cái gì còn có thể xem như không có chuyện gì phát sinh, đối ta bình thường như cũ!”

Phượng Thần Anh nhìn Tần Nhan, ánh mắt sâu thẳm: “Bởi vì ta còn nhớ tới tình nghĩa nhiều năm giữa chúng ta, chỉ cần ngươi không làm quá phận, cũng không thật sự tổn thương tánh mạng Đường Phi,ta liền mở một mắt nhắm một mắt thôi.”

Tần Nhan thật sâu nhìn thoáng qua Phượng Thần Anh, bỗng nhiên cười, tràn đầy tự giễu: “Không quá phận?Ý tứ là, không cần xúc phạm tới Đường Phi sao?”

Phượng Thần Anh không có trả lời, bất quá ánh mắt hắn đã cấp ra đáp án.

“Nếu ta thương tổn hắn thì sao?” Tần Nhan hờ hững hỏi: “Ngươi sẽ giết ta sao?”

“Không biết, ta chưa bao giờ suy xét chuyện sẽ không xảy ra.” Phượng Thần Anh quay đầu tránh được tầm mắthắn.

“Hừ,” Tần Nhan đứng dậy đi từng bước một hướng tới Phượng Thần Anh, ở trước mặt hắn dừng lại, tươi cười quỷ dị, nói: “Nhưng là đã xảy ra thì sao......”

Phượng Thần Anh chấn động, mạnh mẽ nhìn về phía Tần Nhan: “Ngươi nói cái gì?!”

“Ta kỳ thật vẫn chờ ngươi đến, ngườita phái đi cũng vẫn chờ ngươi rời khỏi. Ngươi có biết hay không, ngươi chân trước vừa mới ra cửa, Nam Vũ chân sau liền mang theo người đi hủy bảo bối của ngươi? Ta đối bọn hắn nói, ‘Phương Lâm’ kia là nam sủng tối tuyệt sắc củaPhượng Tê Các, muốn bọn họ yêu như thế nào, ngoạn như thế nào đều có thể.” Tần Nhan tươi cười dần dần mở rộng, trong mắt tràn đầy khoái ýtrả thù. Nam Vũ vừa xuất hiện, hắn cũng đã biết như thế nào trả thù Phượng Thần Anh phản bội, phải như thế nào làm cho tiện nhânkia chết không có chỗ chôn!

“Tần Nhan!” Phượng Thần Anh nhất thời sát khí tràn ngập.

“Đã không còn kịp rồi, cho dù ngươi hiện tại chạy trở về, cũng chỉ có thể nhìn thấy ‘Phương Lâm’bị hủy hoàn toàn triệt để, nhiều người như vậy cùng tiến lên, khả năng đã bị đùa chết cũng không nhất định......” Tần Nhan tươi cười điên cuồng, gắt gao ôm Phượng Thần Anh nói: “Thần Anh, ngươi chỉ có thể ở đây cùng với ta!”

“Ba !” Phượng Thần Anh mạnh mẽ đẩy ra Tần Nhan, nâng tay hung hăng ném cho hắn một cái tát, trong mắt không còn một tia tình cảm, chỉ có tàn khốc lạnh như băng: “Đường Phi nếu chết, ta sẽ hủy diệt toàn bộcủa ngươi, cho ngươi sống không bằng chết !”

Tần Nhan bị cái tátkhông lưu tình chút nào kia đánh nghiêng đầu, khóe miệng máu tươi uốn lượn xuống, trên mặt vẫn còn mang theo tươi cười. Phượng Thần Anh không tiếp tục nhìn hắn một cái, xoay người rời đi.

“Đã không còn kịp rồi...... Hừ hừ, không còn kịp rồi......” Tần Nhan lau vết máubên miệng, lung lay đứng dậy đuổi theo, Phượng Thần Anh sớm không thấy bóng dáng. Thị vệnghe thấy động tĩnh đã chạy tới, Tần Nhan chạy đến chuồng đoạt một con ngựa phóng ra khỏi vương phủ, hắn muốn tận mắt nhìn thấy ‘Phương Lâm’ chết ở trước mặt Phượng Thần Anh!

Phương Hoa Lâu.

Tần Diệp đang cầm chén trà dựa ở phía trước cửa sổ, nhíu mày nhìn những người ở ngã tư đường đangthu dọn thi thể cùngrửa sạch huyết ô. Hoàng Diệp đại cục đã định, Tần Nghị thuận lợi đăng cơ, sửa lại quốc hiệu, vừa mới ngồi ở trên long ỷ liền liên tục ban bố mười hai đạo thánh chỉ, yêu cầu ở trong thời gian ngắn nhất hồi phục lại sinh cơ cùng phồn hoangày xưa của Miên Cẩm thành, thanh tiễu dư nghiệtcủa Hiền vương, giam cầm Hiền vương cùng Phúc vương, hơn nữa đem toàn bộ nữ quyến đưa đi Diệu Liên am ở Tây Sơn xuất gia, bao gồm người đã mang thai sáu tháng,Chân Châu Nhi. Còn có cải cách chế độ thuế, thi hành chính sách lợi dân huệ dân, hết thảy tựa hồ đều ở dưới lãnh đạo củaTần Nghị,đi vào quỹ đạobình thường. Nhưng mà, không biết vì sao trong lòng Tần Diệpluôn hiện ra cảm giác bất an, tổng cảm thấy tất cả mọi chuyện, chỉ vừa mới bắt đầu.

Bỗng nhiên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở góc tối phía trước, cẩn thận tránh thoát binh lính tuần tra trong thành,chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trước mắt. Tần Diệp than nhẹ một hơi, khẽ lắc đầu.

“Chủ nhân!” Thiết Viêm đẩy cửa tiến vào, có chút bất đắc dĩ nói: “Hà Tịch lại chạy, để lại thư nói phải đem Đường Phi cứu ra. Thuộc hạ vừa mới thay hắn liệu hoàn vết thương...... Còn có ba hài tửkia, một đám đều là đại phiền toái! Nếu không phải thuộc hạ để lại tâm nhãn, chỉ sợ đều chạy.” Ba kẻ kia là muốn chạy tới cứu Phượng Thần Anh ......

“Thôi.” Tần Diệp buông cái chéntrong tay, hắn vừa mới nhìn thấy Hà Tịch......“Có Đường Phi ở đó, cho dù Thần Anh tái nghĩ như thế nào giết hắn, cũng không dám thật sự xuống tay, để cho hắn đi đi. Về phần ba hài tử còn lại --” Tần Diệp nghĩ nghĩ, nói: “Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, đem bọn họ trước hết đều mang về.” Hoa nhi thế nhưng rất đau Tiểu Hoán cùng Ưu nhi, về phần Mặc Trúc hài tửkia, nếu Hoa nhi tỉnh lại biết hắn đã đi theo bên người Thần Anh sáu năm, khẳng định cũng sẽ thích. Nếu bọn họ bị thương, Hoa nhi sẽ thực thương tâm, vì Hoa nhi suy nghĩ, hắn chỉ có thể tất cả đều trói lại, đóng gói hảo đưa về trên đảo trước.

“Ta mới không thèm đi!” Lúc này cửa bỗng nhiên bị một cước đá văng! Mặc Trúc nổi giận đùng đùng chạy vào, chỉ vào Tần DiệpcùngThiết Viêm hô to: “Ta quản các ngươi là ai! Ta cũng không phải ngườicủacác ngươi, dựa vào cái gì đem ta mang đi!” Ưu nhi theo sau vào,ở một bên hoảng sợ lôi kéo Mặc Trúc, làm cho hắn đừng nói nữa, Mặc Trúc một phen vẫy ra tay Ưu nhi, tiếp tục chửi ầm lên: “Ưu nhi cùngThiết tổng quản kêu ngươi là chủ nhân, nhưng chủ nhânta là Các chủ cùng công tử, các ngươi dựa vào cái gì a! Ta nói cho các ngươi, thức thời liền thả ta ra, nếu không Các chủ cùng công tử xảy ra chuyện gì, ta liền theo các ngươi liều mạng!”

Yến Tự không đem bọn họ ngăn lại,ở phía sau xem thường, ai mới không biết thức thời!

“Đừng nói nữa Mặc Trúc!” Ưu nhi hạ giọng ý đồ ngăn cản Mặc Trúc, còn ý bảo Thiết Hoán cũng đi theo vào hỗ trợ khuyên nhủ hắn. Thiết Hoán không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn Thiết Viêm, mắt tràn đầy cố chấp.

“Ai.” Tần Diệp nâng tay ngăn trở Thiết Viêmđang muốn giáo huấn hậu bối, khe khẽ thở dài nói: “Người tới, đem ba bọn họ trói lại, đóng gói cẩn thận.”

“Ngươi, hắn -- ô ô ô !” Mặc Trúc một câu thô tục còn chưa nói xong, đã bị ngườibịt miệng, còn không kịp làm bất luận phản kháng đã bị buộc rắn chắc. Thiết Hoán là Thiết Viêm tự mình động thủ, Ưu nhi cũng khóc không ra nước mắt bị trói lại, nhìn Mặc Trúc ánh mắt cực kỳ u oán, đều bảo ngươi chớ chọc chủ nhân!

“Năm ngày sau, đợi Thần Anh đến, chúng ta cùng nhau đi.” Tần Diệp nói xong câu này, rời khỏi.

Thiết Viêm nhìn ba người không phục liếc mắt một cái, nói: “Đây đã là chủ nhân nhượng bộlớn nhất. Chuyện này còn chưa chân chính chấm dứt, cho nên mấy ngày nay tốt nhất đều an phận cho ta, đến lúc ta xuất thủ, sẽ không nhân từ như chủ nhân vậy.” Nói xong, cũng phất tay áo rời đi.

Yến Tự cho bọn họ vài cái ánh mắtlực bất tòng tâm, đối vài người khác phân phó: “Đem bọn họ mang về phòng đi thôi, cẩn thận hầu hạ, đừng cho bọn họ chạy.” Nói xong, cũng đi mất.

Trong phòng, chỉ còn mấy người giương mắt nhìn nhau.

------------------

Hà Tịch lẻn vào sauPhượng Tê Các, mới biết được đã xảy ra chuyện. Rốt cuộc bất chấp che dấu mình, Hà Tịch trực tiếp chạy đi Diên Phi viện.

Đường Phi cùng Cốc Dương bị hai mươi tử sĩ bảo hộ ở chính giữa, nhưngđám sát thủ tới có hơn bốn mươi người, hơn nữa người nào võ công cũng không yếu, nhóm tử sĩ rất nhanh gục xuống một người, sau đó là thứ hai, thứ ba.

Hà Tịch quát lên một tiếng lớn gia nhập vòng chiến, trong tay độc châm bay ra, vừa ra tay liền giải quyết hai kẻ! Thế vây công lập tức bị đánh tan, mà nguyên bản Đường Phi cùng Cốc Dương ở một chỗ cũng bị tử sĩ ngã xuống biến thành tản ra hai bên. Hà Tịch vọt tới bên ngườiĐường Phi, một phen đem hắn hộ ở sau người.

“Hà Tịch !” Đường Phi kinh hỉ cầm lấy tay Hà Tịch, sau đó nhớ tới cái gì, nhanh chóng nói: “Ngươi bị thương, còn chạy tới nơi này làm cái gì! Đi mau!”

“Thiết thúc giúp ta liệu thương, dùng dược tốt nhất,hiện tại đã hảo không sai biệt lắm!” Hà Tịch giơ kiếm tránh khai một công kích, một bên đem Đường Phi hộ ở sau người vừa nói. Kỳ thật hắn nói dối, cho dù Thiết Viêmlà loại cao thủ nội gia giúp hắn chữa thương, cũng không có khả năng mới vài canh giờ đã khỏi hẳn. Nhưng mà Đường Phi cũng không biết mấy chuyện này, nghe xong Hà Tịch nói sau rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

“Công tử, chúng ta bám trụ bọn họ, ngươi đi mau!” Một tử sĩ một phen đẩy ra Đường Phi cùng Hà Tịch, ý bảo bọn họ đi trước.

“Đi!” Hà Tịch không có một tia do dự, lôi kéo Đường Phi từ một bên ghế đá, mượn lực nhảy lên đầu tường. Đường Phi trước khi rời đi nhìn thoáng quamặt sau, mới nhìn thấy Cốc Dương được bốn tử sĩ đưa đến chỗ sâu nhất trong sân. Mặt khác có sáu gã tử sĩ cũng đi theo phía sau bọn họ bảo hộ.

“Mục tiêu chạy! Mau đuổi theo!” Thích khách cầm đầu đánh một cái thủ thế, đem đám tử sĩ còn lại rất nhanh giải quyết, mang theo khoảng hai mươi người còn lại đuổi theo.

Hà Tịch mang theo Đường Phi hướng thành Đông chạy tới, nguyên bản hắn nghĩ đến đến trên đường cái sẽ có quân độituần tra, như vậy bọn họ có thể lợi dụng quân đội đến kiềm chế đám sát thủ này. Nào biết ngã tư đường thành Đông trừ bỏ huyết ô cùng rất nhiều thi thể, căn bản không thấy được một người sống!

Phía sau tử sĩ theo kịp lại cùngnhóm sát thủ đuổi theo triền đấu cùng một chỗ, tranh thủ cấp Đường Phi thời gianđào thoát.

Ngực bị thương từng trận phát đau, Hà Tịch cắn răng mang theo Đường Phi chạy đi ngoài thành, chạy vào trong rừng cây mọc đầy hoa sơn trà kia! Linh sơn ở ngay trên khu rừng này, chỉ cần có thể đến được Tiêu Tương Cư, có thể lợi dụng cơ quan củaTiền Bângiết chết những người này!

Tiếng đánh giết càng ngày càng gần, Hà Tịch biết tử sĩ bảo hộ Đường Phi đã dùng hết toàn lực. Hà Tịch sắc mặt càng ngày càng xanh, trước ngực bị thương làm cho hắn hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Một ngụm máu tươi muốn trào ra khỏi hầu gian, đã bị hắn nuốt trở về.

Bọn họ chạy không đến nổi Linh sơn!

Lôi kéo Đường Phi hướng tùng lâm tối rậm rạp đi, sau đó tránh ở một chỗtrong đó. Hai người rốt cục có thể nghỉ tạm một chút, kịch liệt thở hào hển, Đường Phi nhìn phía Hà Tịch mới phát hiện sắc mặt hắn cực kỳ khó coi.

“Hà Tịch!” Đường Phi đè thấp thanh âm, khẩn trương nhìn Hà Tịch, nói: “Thương thế của ngươi căn bản không hảo đúng hay không?!” Hà Tịch không trả lời, chỉ là đối hắn suy yếu cười cười.

Ở bên ngoài tùng lâm, tiếng bước chân sát thủ càng ngày càng gần. Đường Phi bỗng nhiên khuynh thân gắt gao ôm chặtHà Tịch, sau khi buông ra ách thanh đối hắn nói: “Hà Tịch, ngươi đi mau, bọn họ là hướng về phía ta, nhanh đi tìm Phượng Thần Anh trở về cứu ta!”

Hà Tịch chấn động, hắn biết Đường Phi muốn hắn trốnđi trước, đối phương ngườirất nhiều, sớm hay muộn sẽ tìm được chỗ ẩn thân bọn họ. Nếu hắn hiện tại bước đi, Đường Phi nhất định phải chết không thể nghi ngờ!

“Hảo!” Hà Tịch cũng gắt gao ôm Đường Phi, Đường Phi không có nhìn thấy trong mắt hắn có thật sâu yêu say đắm cùng không nỡ, còn có một tia kiên quyết. “Ngươi phải chờ ta trở về!”

-------------------

Phượng Thần Anh đem nội lực thúc dục đến cực hạn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy vội vềPhượng Tê Các. Trong Diên Phi viện đã không còn u tĩnh lịch sự tao nhãngày xưa, bảy tám thi thể nằm ngổn ngang trong sân. Có thi thể tử sĩ tối hôm qua lưu lại, cũng có thi thể những kẻ không biết.

Phượng Thần Anh đã quen thuộc với giết choc,nhìn đến thi thểđầy đất, cước bộ lảo đảo một chút, trước mắt mê mang, Đường Phi......

“Thiếu chủ.......” Thanh âm mỏng manh từ góc mộttòa sơn giả truyền đến, Phượng Thần Anh chấn động, đi qua vừa thấy, là Cốc Dương!

“Cốc Dương? Ngươi không sao chứ?” Phượng Thần Anh cẩn thận đem hắn nâng dậy, thanh âm run run hỏi: “Đường Phi đâu? Đường Phi ở nơi nào !”

“Ngươi mới vừa đi, liền đến mấy mười ngườithân phận không rõ. Đám tử sĩ vì bảo hộ Đường Phi cùng ta đã chết không ít, những người đó cũng đồng dạng bị giết phần lớn. Nhưng những người đó võ công cao cường,nhân sổ đông, một tử sĩ không địch lại đem ta giấugiấu ở mặt sau tòa sơn giả. Đường Phi, được Hà Tịch cứu đi, đi về hướng thành Đông! Bên người bọn họ đi theo sáu tử sĩ, nhưng ta vẫn lo lắng -- ngươi mau đuổi theo!” Nói xong đoạn này,Cốc Dương đã thở hồng hộc, cánh tay hắn bị thương một đao, may mắn tùy thân mang theo thuốc trị thương ngừng huyết, nhưng cũng đã làm cho hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra.

“Thành Đông...... Ngươi nhanh tớiPhương Hoa Lâu, nơi này đã không thể tái đợi !” Nói xong, Phượng Thần Anh lập tức ly khai Diên Phi viện, hướng thành Đông chạy đi.

Càng đi ra khỏi thành, thi thể càng nhiều, phần lớn là tối hôm qua chưa dọn xong. Ngã tư đường không có bóngngười, thậm chí ngay cả đội tuần tra cũng không thấy! Nhìn đến thi thể của nhữngtử sĩ, tâm Phượng Thần Anh càng ngày càng lạnh, càng ngày càng sợ hãi.

Vẫn ra khỏi thành, Phượng Thần Anh theo vết máu trên đất chạy tới rừng câyđủ loại hoasơn trà kia.

Nhìn mười cổ thi thể trên mặt đất, Phượng Thần Anh nắm chặt đầu quyền, móng tay đã muốn kháp vào trong lòng bàn tay, hắn lại một chút đều không cảm giác đau. Cố gắng tĩnh hạ tâm, quay lại cảm thụ hơi thởchung quanh, Phượng Thần Anh hướng một chỗ rừng cây tối rậm rạp chạy tới.

Ở trước một mảnh lục tùng, Phượng Thần Anh dừng cước bộ.

Chậm rãi tiêu sái tiến lên đẩy ra cây cốirậm rạp che trụ, Phượng Thần Anh cả người cứng đờ, trái tim giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, sau còn bị dẫm nát hung hăng nghiền đạp, đau đến hô hấp đều đình chỉ.

Trước mắt, một khối thân thể cơ hồ trần trụi vẫn nằmkhông nhúc nhích, gân tay cùng chân cân đều bị cắt đứt, máu tươi chảy ròng ròng, cả người đều là dấu vếtbị làm nhục qua. Chung quanh khổithân thể, vắt ngang bảy tám cổ thi thể, xác chết cả người đen tím, còn có rất nhiều sâu không biết tên đang cắn xé thân thểbọn họ, thảm trạng cực kỳ khủng bố làm cho người ta sợ hãi.

Phượng Thần Anh cả người lạnh lẽo, vô ý thức đi từng bước một về phía trước, bước chân nhỏ nhẹ vô cùng cẩn thận, tựa như sợ quấy nhiễu phó thân thểđã rách nát không chịu nổi kia.

“Đường Phi......” Phượng Thần Anh lướt qua đámxác chết tử trạng quỷ dị, run run quỳ gối trước mặtĐường Phi, thanh âm khàn khàn, thống khổ nhẹ gọi danh tựĐường Phi. Phượng Thần Anh nâng tay đụng chạm khuôn mặtdính đầy bùn đất kia, ánh mắt Đường Phi chỉ còn lại tuyệt vọng trống rỗng.

“Đường Phi....... Phi nhi....... Phi nhi.......” Phượng Thần Anh muốn đem Đường Phi ôm lấy, nhưng cũng không dám đụng vào thân thể hắn, hắn sợ vừa chạm nhẹ, Đường Phi sẽ liền dập nát, vĩnh viễn biến mất ở trước mặt hắn. Đem áo khoác cởi ra cẩn thận khoáctrên người Đường Phi, Phượng Thần Anh thật sự muốn giết chính mình, nếu không phải hắn, nếu không phải hắn vẫn không chịu buông tha Đường Phi, nếu không phải hắn đối với Tần Nhan do dự, như vậy, Đường Phi sẽ không gặp phải chuyện này. Là chính hắn, hắn đã hại chết người mìnhyêu nhất.

“A......” Đường Phi ánh mắt trống rỗng vẫn nhìn bụi cỏrậm rạp sâu thẳmđối diện, phát ra thanh âm không rõ nghĩa.“A.....” Bỗng nhiên, một giọt nước mắt từ trong mắt Đường Phi chảy xuống.

“Cái gì? Phi nhi? Ngươi muốn cái gì?” Phượng Thần Anh theo ánh mắt Đường Phi nhìn lại, có phải hay không Phi nhi có thứ gì đó trọng yếu?“Phi nhi, ta đi giúp ngươi lấy, ngươi đợi ta, đợi ta!” Phượng Thần Anh đứng lên chạy tới, sau đó một phen đẩy ra cây cối.

------------------

## 89. Chương 89

Hà Tịch đem Đường Phi cẩn thận an trí hảo, kiểm tra mật độ cùng độ cao cây cối tuyệt đối sẽ không làm cho người ta phát hiện, sau Hà Tịch mới xuất ra hai thứ vẫn luôn luôn cất ở trong ngực –khối phỉ thúy cùngnhân bì diện cụ của Đường Phi.

“Đường Phi, đây là ngươi tặng cho ta, bây giờ trả lại cho ngươi. Ta cũng là mộtngườithực ích kỷ, ta muốn ngươi mang theo khối phỉ thúynày, nhớ kỹ ta cả đời!” Hà Tịch cúi người ở bên tai Đường Phi nỉ non, đem phỉ thúy bỏ vào vạt áohắn, sau đó ngẩng đầu dịch dung. Thoáng chốc, Hà Tịch biến thành một Đường Phikhác.

Đường Phi ngưng tụ nước mắt, thống khổ mà tuyệt vọng nhìn Hà Tịch. Hà Tịch đối hắn mỉm cười, nhẹ giọng nói: “Ta dùng ngân châm cắm vào ma huyệtcủa ngươi, sau nửa canh giờ, ngươi có thể động. Khi đó, ngươi sẽ bình an vô sự...... Đường Phi, tái kiến.”

Đường Phi dùng hết toàn lực giương miệng muốn quát to để lưu lại Hà Tịch, nhưng lại bất lực nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn Hà Tịch tuyệt nhiên xoay người.

Hà Tịch vừa mới chạy khỏi chỗ cây cốiẩn thân, đám sát thủ liền truy tung lại đây. Nâng tay lên rút kiếm, Hà Tịch lạnh lùng nhìn những người này, không nói lời nào giơ kiếm xuất chiêu!

Lấy một địch mười, Hà Tịch rất nhanh chống đỡ hết nổi, đại thương tiểu thương che kín toàn thân. Độc châm trong tay chỉ còn lại ba cây, Hà Tịch một kiếm chém đứt cổmột sát thủ, đồng dạng thanh kiếm bởi vì lực quá mạnh mà gãy đôi. Đồng thời, ba cây độc châm cuối cùng trong tay cũng bắn ra, trên mặt đất lại nhiều thêm mấy cổ thi thể củasát thủ!

Ám khí dùng hết, kiếm cũng bị đứt, Hà Tịch xoay người muốn đem năm têncòn lại dẫn tới một địa phương xa hơn, hắn không muốn chết ở trước mặtĐường Phi, lại càng không muốn hắn nhìn thấybản thân xuất ra sát chiêu tàn nhẫncuối cùng!

Hà Tịch ý đồ muốn chạy bị đầu lĩnh sát thủ nhìn thấu, biết Hà Tịch đã là nỏ mạnh hết đà, liền nhanh chóng đối những ngườicòn lại sử cái ánh mắt, nổi lên kiếm trận cuối cùng!

Hà Tịch bàn tay trần bị bao vây, trong đó một sát thủ tìm đúng thời cơ một kiếm cắt đứt gân bên chân phải hắn! Hà Tịch chật vật lết đi khắp nơi trên đất, lại cắn răng không cho bản thân phát ra thanh âm thống khổ, Đường Phi ở ngay tại phụ cận, không thể để cho hắn nghe thấy!

Nhìn Hà Tịchđã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, cầm đầu sát thủ hung hăng đạp hắn một cước, ngoan thanh nói: “Đem gân tay gân chân hắn toàn bộ chặt đứt cho lão tử!”

“Dạ!” Ba sát thủ thanh âm vừa dứt, liền rút kiếm cắt đứt gân tay chân Hà Tịch.

Cắn chặt khớp hàm đã tràn ra máu tươi, Hà Tịch thống khổ trừng lớn ánh mắt, lại không phát ra một chút thanh âm.

“Ngươi, con mẹ nó, còn muốn kiên cường !” Ngườicầm đầu một bên chửi bậy, một bên đánh đá Hà Tịch: “Giết nhiều huynh đệ của tanhư vậy, lão tử nhất định sẽ hảo hảo ‘báo đáp’ ngươi! Mẹ nó, ngươi không mở miệng kêu phải không! Các huynh đệ, đem hắn cởi hết ra thao! Ta xem hắn kêu không kêu!”

“Ha ha ha! Nam đại nhân nói đây chính là nam sủng cao cấp nhất của Phượng Tê Các! Làn da quả nhiên so với các cô nương ở Vạn Hoa lâu đều hoàn hảo hơn!”

“Nam nhânnày bộ dạng anh tuấn cương nghịnhư thế, ngươi nói hắn cùng Phượng Thần Anh rốt cuộc ai thượng ai?!”

“Chúng ta thử xem chẳng phải sẽ biết!”

Quần áo bị lột ra, trong đó có một kẻcho một cái tát lên trên mặtHà Tịch, một bên vừa cởi đồ, một bên mắng to: “Lão tử bảo ngươi kêu, có nghe thấy không!”

Hà Tịch tuyệt vọng chán ghét nhìn những người này, ai cũng không có thể chạm vào hắn, trừ bỏ Đường Phi, ai cũng không được phép bính hắn!

“A!!” Hốc mắt tràn ra lệ huyết, Hà Tịch hai tròng mắt màu đỏ phát ra sát ý làm cho người ta sợ hãi, cắn nát túi độc giấu ở trong miệng, không ngờ một miệng máu tươi như thế phun ra, mang theo mùi tanh huyết quỷ dị dính đầy trên người trên mặttừng tên sát thủ.

Nhóm sát thủ không kịp phản ứng, chung quanh vang lên vài thanh âm“ong ong”kỳ quái.

Cầm đầu bọn sát thủ bất an nhìn bốn phía, bỗng nhiên trên cổ đau xót, thân thủ mạnh tay vỗ! Lòng bàn tay dính phải một con trùng nhỏ màu đỏ sậm hình dạng quỷ dị.

“A --” Có một người khinh hô một tiếng, ngay sau đó là thảm thiết như quỷ mỵ quát to: “A a! Cứu mạng a! Đây là cái gì?! Mau đuổi chúng nó đi! A a a ! !”

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vẫn kéo dài liên tục, đây là một hình ảnh khủng bố thấm nhân, trừ bỏ Hà Tịch, trên người mỗi têncơ hồ đều bị đám trùng nhỏkỳ quái bao vây.

Hà Tịch hấp hối hơi hơi gợi lên khóe môi, đây là sát chiêu cuối cùng của hắn, thật lâu thật lâu trước kia, chủ nhânđã chỉ dạy cho hắn, đó là Khống Trùng thuậttối quỷ dị trên thế gian. Chủ nhân nói qua, độc trùng thị huyết thị sát, nếu không phải vô cùng tất yếu thì không thể sử dụng. Hắn đời này, chỉ dùng qua hai lần, một lần là ở Thừa vương phủ, một lần là hiện tại. Hai lần này, đều là vì cứu Đường Phi, Hà Tịch chưa từng hối hận.

Xuyên thấu qua cây cối chỉ có thể nhìn thấy bóng dángmơ hồ. Đường Phi nghe thấy Hà Tịch còn chưa chạy ra đã bị vây quanh, cố gắng muốn đi nhìn rõ, lại nghe thấy tên cầm đầu sát thủ ra lệnh hành hạ Đường Phi. Hắn nghĩ chạy ra cứu Hà Tịch, muốn đem đám súc sinh này toái thi vạn đoạn, nhưng hắn cái gì cũng không làm được! Cuối cùng là Hà Tịch một tiếng la hétthống khổ đến tuyệt vọng, ngay sau đó là đám súc sinh kia thống khổ kêu rên. Thanh âm khủng bố giằng co một trận, sau liền không còn thanh âm. Hà Tịch, cũng không có trở lại.

------------------

Phượng Thần Anh đứng lên chạy tới, sau đó một phen đẩy ra cây cối.

Phía trên lớp cỏ dày dặc, đang nằm một người, là ngườiPhượng Thần Anh tối quen thuộc.

“Phi nhi?!” Phượng Thần Anh thất thanh kêu lên, sau đó mạnh mẽ quay đầu xem “Đường Phi” phía sau kia.

Phượng Thần Anh lại hồi đầu nhìn Đường Phitrước mắt, bờ ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng vừa mừng vừa sợ! Đây, mới thật là Đường Phi !

“Phi nhi! Phi nhi!” Phượng Thần Anh vội vàng ôm lấy hắn, Đường Phi trong mắt tràn đầy thống khổ, hắn không thể động. Thời điểm Hà Tịch ôm hắn dùng ngân châm đâm vào ma huyệt, sau đó bị hảo hảo giấu giữa rừng cây tùng rậm rạp che chở. Không thể kêu, không thể la, không thể động, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Hà Tịch cùng đám cầm thú kia đồng quy vu tận!

Phượng Thần Anh nghĩ đến Đường Phi bị điểm huyệt đạo, muốn vì hắn cởi bỏ lại phát hiện không phải như vậy. Nghĩ tới cái gì, Phượng Thần Anh dò xét phía sau gáy của Đường Phi, quả nhiên tìm được một cây ngân châmtinh tế. Vội vàng đem ngân châm rút ra, ôm chặt Đường Phi. Đường Phi toàn thân vẫn đang cảm thấy tê dại,thống khổ đẩy ra Phượng Thần Anh, dùng cả tay lẫn chân hướng về phía một Đường Phikhác.

“Hà Tịch! Hà Tịch!” Đường Phi thống khổ kêu gọi, dùng lực đạo nhẹ nhất đem Hà Tịch ôm vào trong ngực, run run nâng tay nhẹ nhàng lau đi huyết ôtrên mặt hắn.

Phượng Thần Anh chấn động, người kia, là Hà Tịch! Tâm đã đau đến chết lặng, hắn cùng Đường Phi, có phải hay thật sự không thể trở về......

Hà Tịch cảm nhận được hơi thởĐường Phi, nguyên bản ánh mắt trống rỗng hơi hơi lóe lóe, phát ra một tia ánh sáng nhạtvui sướng. Hà Tịch dùng hết khí lực vươn tay tinh tế phác hoạ hình dáng trên mặt Đường Phi, thanh âm suy yếu đến cơ hồ nghe không thấy: “Hoàn hảo...... Ngươi không có việc gì.......”

Đường Phi bắt lấy tay Hà Tịch kề sát ở trên mặt mình, đã hai mươi mấy năm không có chảy qua nước mắt, hắn lúc này khóc rống giống hài tử. “Hà Tịch, Hà Tịch! Ta buông tha Phượng Thần Anh, ta không yêuhắn! Ta chỉ muốn ngươi không có việc gì! Ta chỉ muốn ngươi không có việc gì! Ngươi đã nói sẽcùng ta rời đi, ngươi đã nói chúng ta một lần nữa bắt đầu! Ta còn chưa cho ngươi hạnh phúc, ngươi không thể đối với ta như vậy! Không thể!”

“Đây là nhân bì diện cụ của ngươi.”“Giống hay không?”“Vì một ngày trong tương lai, có thể cứu ngươi một mạng.” Lần đầu tiên ở quỷ trạch, những lời Hà Tịch nói qua rõ ràng vang lên ở bên tai Đường Phi. Hắn trong lòng rốt cục hiểu được khi đó Hà Tịch nói lời này là ý tứ gì. Nguyên lai hắn vẫn luôn biết có một ngày chính mình sẽ xảy ra chuyện, cho nên mới chuẩn bị một mặt nạ da người giống mình như đúc, vì thật sự đến một ngày hôm nay, thay thế mình để chịu chết!

“Phi...... Hạnh phúccủa ngươi, chính là hạnh phúccủa ta......” Hà Tịch nước mắt mới hạ xuống, trên mặt lại lộ vẻ mỉm cườixinh đẹp nhất: “Không cần..... khóc...... Yêu ngươi, ta, không...... hối.......” Trong mắt mất đi một tia ánh sáng nhạt cuối cùng, Hà Tịch nhắm hai mắt lại.

Phía chân trời vang lên “ầm ầm” Tiếng sấm, cuối cùng một trận mưa chợt hạ xuống.

Tần Nhan sớm theo tung tích đám sát thủ lưu cho hắn đuổi tới rừng cây, mắt lạnh nhìn hết thảyphát sinh trước mắt. Đường Phi mệnh thật tốt, vĩnh viễn sẽ có người ở thời điểm hắn nguy hiểm nhất đánh cượcmọi thứ đi cứu hắn!

Mưa càng rơi lại càng lớn, tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại.

Hà Tịch thân thể dần dần cứng ngắclạnh như băng, Đường Phi ngồi chồm hỗm trên mặt đất gắt gao ôm hắn vẫn không nhúc nhích, trên mặt lệ cùng mưa xen lẫn vào nhau, lại làm cho hương vị nước mắt lại càng chua xót. Mặt đất máu tươi bị mưa to cọ rửa,tạo thành một con rạch nhỏ màu đỏ, ở dưới thân hắn vẫn uốn lượn chảy tới.

Phượng Thần Anh đứng ở phía sauĐường Phi,vô hồn nhìn hắn, hắn có một loại dự cảm, Đường Phi không bao giờ sẽ trở lại bên người hắnnữa, y phải rời khỏi hắn!

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh nửa quỳ ở phía sau Đường Phi, đỡ lấy bờ vai của hắn nói: “Theo ta trở về được hay không?”

Đường Phi không có quay đầu, khóe miệng dẫn ra một độ congtuyệt vọng, thanh âm ảm đạm nghe không ra một tia tình cảm: “Ngươi biết không? Ta đời này chưa từng làm bất cứ chuyện gì khiến cho mình hối hận. Nhưng hiện tại, ta hối hận, vì cái gì muốn yêu ngươi? Nếu lúc trước ta không yêu ngươi, không ở lại bên cạnh ngươi, Hà Tịch sẽ không bởi vì ta mà chết...... Ta hận ngươi, càng hận chính mình. Thần Anh, ta thật sự không dám tái yêu ngươi. Chia tay đi.......” Cả đời trước kia đều là như thế này, sống thêm một lần cũng vẫn vậy, thương tổn ngườitối không nên thương tổn, cô phụ ngườitối không nên cô phụ, hắn thật sự không nên sinh ra. Kỳ thật, người tối nên chết, phải là hắn.

Phượng Thần Anh chấn động, hai tay chậm rãi lùi về, hắn hiện tại, thậm chí ngay cả nói một câu phản bác cũng không có dũng khí. Đường Phi hận hắn, hắn có thể dùng thời gian cả đời bù lại sai lầm của mình. Nhưng hiện tại, Đường Phi, hắn tận mắt thấy Hà Tịch nhận hết khuất nhục chết ở trước mặt mình. Hắn chính là đang hận bản thân hại chết Hà Tịch, hắn tự ghét tự trách. Phượng Thần Anh căn bản không biết nên dùng biện pháp gì xoa dịu áy náy cùng thống khổtrong lòng Đường Phi, Đường Phi cũng không lại cho hắn bất luận cơ hội đến gần.

Đường Phi giương lên một cái tươi cườitự giễu, hai má dán lên cái trán lạnh lẽo củaHà Tịch, nhẹ giọng nói: “Hà Tịch, ta mang ngươi về nhà......” Hà Tịch muốn về nhà, hắn vẫn muốn về nhà. Cho dù gia đình chỉ còn một mình hắn, trong lòng vẫn là nhớ kỹ chữ “nhà”.

“Nhà của ta cách kinh thành rất gần, là một cái thôn Tiên Hồ ngay tại ngoại ô kia. Nhà của ta là trong thôn là bình thường nhất, tường nhà bằng đất, nóc nhà bị thủng lỗ, vừa đến ngày mưa sẽ nhỏ nước, ngoài phòng có một gốc cây anh đào già, thời điểm nở hoa mùi thơm tỏa ra toàn bộ thôn đều nghe được, đến khi kết trái dù vẫn còn xanh cũng đã bị mấy đứa trẻ bướng bỉnh trong thôn trộm sạch. Sân chỉ dùng một hàng rào tre bao lại, trên đó trồng vài dây hoa Đỗ Quyên, rất được......”Hà Tịch thời điểm nói về gia hươngchính mình, mặt mang nét cười, ánh mắt lại mang theo sầu tưnồng đậm. Khi đó Đường Phi từng cùng hắn ước định qua, cùng nhau về nhà. Hiện tại, là lúc nênthực hiện hứa hẹn......

Đường Phi lung lay đứng dậy, đẩy ra Phượng Thần Anhmuốn hỗ trợ, đứng lên đem Hà Tịch đặt ở trên lưng, cởi xuống đai lưng đem người cố định hảo. Trong mắt không hề có lệ, cũng không có ánh sáng.

“Hà Tịch,chúng ta về nhà.” Đường Phi cõng Hà Tịch, ở trong mưa gióđi từng bước một ra khỏi địa phươngtràn ngập huyết tinh tuyệt vọng này.

“Hà Tịch,chúng ta về nhà.” Đường Phi thanh âm trầm thấp, mang theo thật sâu kêu gọi cùng tưởng niệm. Đường Phi mới trước đây nghe một lão nhân nói qua, nếu một người chết, linh hồn hắn sẽ không tìm được đường về nhà, lúc này cần có một người tối thân cận vớihắn,ở địa phương hắn chết đi cùng địa phương hắn tối thường lui tới,một đường kêu gọi tên của hắn, dắt hắn linh hồn trở lại địa phươngnơi mình sinh ra, như vậy sẽ có thể luân hồi, một lần nữa làm người.

“Hà Tịch,chúng ta về nhà.” Đường Phi nắm chặt chân Hà Tịch, nước mưa lạnh như băng dọc theo hai má Hà Tịch chảy xuống vạt áohắn, như là nước mắt cả đờiHà Tịch đã trải qua, lạnh lẽo, chua xót, bất đắc dĩ, tuyệt vọng.

Phượng Thần Anh chưa bao giờ biết cái gì kêu là bất lực, cái gì kêu là hối hận. Nhưng hiện tại, hắn đã biết. Cước bộ không tự chủ đi theo Đường Phi, hắn không thể mất đi y, cho dù Đường Phi đi tới chân trời góc biển, hắn cũng sẽ một tấc không rời. Cho dù biết Đường Phi đã không có khả năng yêu hắn, cho dù y nói hối hận đã yêu thương chính mình, cho dù y nói, chia tay.

Tần Nhan đẩy ra tên thị vệtheo hắn nãy giờ, mạo hiểm mưa to gió lớn,từng bước một hướng Phượng Thần Anh đi đến.

Đường Phi tựa hồ không nhìn thấy bất luận kẻ nào tồn tại, cõng Hà Tịch gian nan đi về phía trước. Phượng Thần Anh không nhanh không chậm đi theo, hắn thấy được Tần Nhan cùng cấm vệ quân kia, nhưng hiện tại hắn cái gì cũng không muốn so đo, hắn chỉ thầm nghĩ đi theo Đường Phi.

Ngang qua sát bên người Tần Nhan, Tần Nhan giữ chặt ống tay áoPhượng Thần Anh, trầm giọng nói: “Thần Anh, trở về giúp ta! Ta cho ngươi giải dược!”

Phượng Thần Anh giống như không có nghe đến, nhưng cước bộ lại ngừng lại, ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm Đường Phi, sợ hắn thật sự sẽ bỗng nhiên biến mất.

Tần Nhan ánh mắt lạnh lùng, lại kiềm chế ghen tỵ cùng lửa giận trong tâm, nhuyễn thanh nói: “Thần Anh, ta lạnh, theo ta trở về được hay không? Lúc này đây ta sẽ không tái lừa ngươi, theo ta đi, ta liền đem giải dược cho ngươi.”

Lúc này Phượng Thần Anh rốt cục có phản ứng, hắn chậm rãi quay đầu, nhìn Tần Nhan hai mắtphiếm hơi nước, đứng ở mưa to lộ vẻ nhu nhượcnhư vậy, ủy khuấtnhư vậy, cũng như vậy làm cho hắn cảm thấy quen thuộc.

Phượng Thần Anh thân thủ xoa hai máướt átlạnh như băng củahắn, Tần Nhan điềm đạm cười nâng tay lên áp lên mu bàn tay y, hắn biết Phượng Thần Anh vẫn là luyến tiếc hắn, Phượng Thần Anh đối hắn vẫn có tình cảm.

“Tiểu Nhan, ta nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã bị ngươi hấp dẫn. Khi đó ta liền quyết định, vì ngươi ta có thể làm bất cứ chuyện gì, khi đó ta vẫn nghĩ đây chính là yêu. Ta thích ngươi ỷ lại cùng tín nhiệm ta, nhưng mà, nguyên lai không phải, có lẽ ta từng thích qua ngươi, nhưng tuyệt đối không phải là yêu.” Phượng Thần Anh thu hồi tay mình: “Tần Nhan, đây là một lần cuối cùng ta buông tha ngươi.”

Phượng Thần Anh xoay người, không có một chút chần chờ hayluyến tiếc.

Tần Nhan lẳng lặng nhìn bóng dáng Phượng Thần Anh rời đi, trong lòng một mảnh ai lạnh. Hung hăng giương mắt nhìn lên, nhìn Đường Phi trong mắt tràn ngập ác ý. Thân thủ đoạt lấy cung nỏ một bên của thị vệ,nhắm ngay phía sau lưngĐường Phi, giương mạnh cung tên–cho dù còn có một người chết chống đỡ, hắn cũng tin tưởng có thể làm cho Đường Phi bị một tiễn đâm thủng ngực!

Tinh cương thiết tiễn xé gió mà bắn ra, cách Đường Phi năm thước thì dừng lại, Phượng Thần Anh cầm lấy thiết tiễn chậm rãi xoay người, hai mắt lãnh liệt, đối với Tần Nhan trầm giọng nói: “Đừng ép ta giết ngươi.”

Tần Nhan trong lòng lạnh lùng, nhìn thân ảnh Phượng Thần Anh lại rời đi, suy sụp ngã xuống đất, nước mắt nóng bỏng cùng nước mưa lạnh như băng hỗn hợp chảy xuống, hắn thua...... Hắn không chỉ thua một ngôi vị hoàng đế, hắn còn thua một Phượng Thần Anh......

“Hà Tịch, chúng ta về nhà.” Dưới chân đã không còn tri giác, Đường Phi cõng Hà Tịch ngang qua tiểu lộnở đầy hoasơn trà, vào thành, đi qua tòa đại viện rách nát ma quái trong truyền thuyết kia. Mỗi khi đến một chỗ, Đường Phi đều dừng lại nhìn một chút, những địa phương này đều có hồi ức củahắn cùng Hà Tịch.

Càng đi vào trong thành, ngườitrên đường càng nhiều hơn. Ngã tư đường có rất nhiều quan binh mặc áo tơi hoặc là dân chúng khắp nơi tự phát động, dướisắc trời hôn ám dọn dẹp đường phố. Mưa to cọ rửa máu tươi trên đất, cũng không biết là vì mục đích muốn tẩy sạch, hay là vì nhữngngườiđã chết mà khóc.

Đường Phi cõng Hà Tịch trên lưng, cùng Phượng Thần Anh đi theo phía sau, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểmcủa mọi ngườitrên đường, mỗi người đều lẳng lặng nhìn nam nhân anh tuấn giống như đã không còn linh hồn,cùng nam tử cao lớn vẻ mặt yên lặng phía sau hắn, không ai dám lên tiếng.

“Hà Tịch, chúng ta về nhà.” Đường Phi ngang quatòa kiến trúc Phương Hoa Lâutrước kia hắn cùng Hà Tịch thích nhất, dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn xung quanh. Thời gian dừng lại thực ngắn, Đường Phi lại hô một câu “Hà Tịch, chúng ta về nhà”, sau lại đi đến địa phươngkế tiếp.

Trời càng ngày càng hôn ám, mà trên không giống như nứt ra một khe hở lớn, mưa theo đó trút xuống, vừa rát vừa mạnh. Đường Phi mạo hiểm mưa gió cõng thi thểHà Tịch, đi tới thái tử phủ, sau lại xoay người, dọc theo đường cũ trở về.

Chân đã sớm rách da xuất huyết, yết hầu cũng đã khàn khàn, khi Đường Phi dùng thanh âm cơ hồ nghe không thấy nói “Hà Tịch, chúng ta về nhà”, thì rốt cục đã gặp được tấm bia đá khắc ba chữthôn Tiên Hồ. Mà Phượng Thần Anh thủy chung vẫn ở phía sauĐường Phi, không nhanh không chậm đi theo.

-----------------------

## 90. Chương 90

Tần Nghị nhận được mật báo thám tử đưa tới,nhìn thoáng qua, liền tùy ý để tại bên cạnh, uống ngụm trà sau tiếp tục xem tấu chương. Hắn vừa mới đăng cơ, Miên Cẩm lại trải qua một đêm huyết tẩy hôm đó, có rất nhiều chuyện phải đưa ra kế hoạch tái tạo lần nữa.

Thuần Vu Quyết không đợi thái giám thông truyền, liền đẩy cửa ra tiến vào, trên mặt là bối rối hiếm có. Thẳng đến khi tới trước mặtTần Nghị, Thuần Vu Quyết lo lắng nói: “Ngươi có biết hay không Hà Tịch đã xảy ra chuyện?!”

Tần Nghị ngẩng đầu thản nhiên nhìn hắn một cái, chỉ chỉ mật hàmtrong tay, lại tiếp tục phê duyệt tấu chương.

Thuần Vu Quyết không có dự cảm tốt, chần chờ mở ra mật hàm, nhìn đến nội dung bên trong,sau vẻ mặt khiếp sợ cùng không thể tin được!

“Ngươi đã nói sẽ thả Hà Tịch một con đường sống......” Thuần Vu Quyết nhìn Tần Nghịvẫnmột biểu tình lạnh nhạt ôn nhunhư ngày xưa, trong lòng hơi hơi phát khổ. Hà Tịch mặc dù ẩn thân tại thái tử phủ, nhưng hắn cuối cùng cũng không có phản bội Tần Nghị, thậm chí đêm đó còn giúp bọn họ, Tần Nghị nói qua sẽ thả Hà Tịch một con đường sống!

“Ý của ta chỉ là nghĩ đem thần bí nhân đó bức ra, nhưng lại không thể tưởng được sẽ hại chết Hà Tịch.” Tần Nghị nhìn Thuần Vu Quyết biểu tìnhbị thương, trong lòng khe khẽ thở dài, giải thích.

“Nếu vậy Đường Phi đâu? Nếu Hà Tịch không cứu được Đường Phi, ngườichết sẽ là hắn! Mà hắn, là kẻ đã giúp chúng ta ngăn trở Phượng Linh quân vào thành!” Thuần Vu Quyết hung hăng đem mật hàm ném ở trên người Tần Nghị,cắn răng nói: “Ngươi đã nói sẽ bỏ qua bọn họ! Vì cái gì vừa xoay người liền như vậy lợi dụng bọn họ, còn hại chết Hà Tịch !”

Thuần Vu Quyết vừa mới động, đã dọa thái giám cung nữ trong thư phòng “bùm” một tiếng quỳ xuống, cúimình không dám nói lời nào.

Tần Nghị gắt gao nhìn Thuần Vu Quyết, cuối cùng mới chậm rãi mở miệng: “Vì Hoàng Diệp, ta không thể không làm như vậy. Tiểu Quyết, tin tưởng ta, người kia rất nhanh sẽ xuất hiện ......”

“Đủ!” Thuần Vu Quyết hét lớn một tiếng đánh gãy Tần Nghị, Tần Nghị chấn động, trên mặt thế nhưng không có lộ ra bất luận khó chịu hoặc là phẫn nộ nào.

“Ta không muốn tiếp tục nghe.” Thuần Vu Quyết lạnh lùng nhìn Tần Nghị, đồng thời chắp tay nói: “Vi thần cáo lui.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Tần Nghị ngơ ngác nhìn theo hướng Thuần Vu Quyết rời đi đã lâu, mới tiếp tục xem tấu chươngtrong tay, chỉ là lúc này, hắn đã không còn tâm tình. Hắn làm sai sao? Rõ ràng biết Nam Vũ,biểu đệ củaTần Nhanmang theo tàn quân chạy trốn nhưng không có truy kích, ngược lại cho người âm thầm đi theo. Hắn nghĩ đến lấy giao tình củaTần Nhan cùng Phượng Thần Anh, Tần Nhan sẽ biết tin tức ngườiđang cầm trong tay Ngự Long Lệnh. Nhưng ai ngờ, Tần Nhan chẳng những cái gì cũng không biết, còn tính phái người hủy diệt Đường Phi. Tần Nhan kiểu làm người cùng tính cách, hắn từ nhỏ đã rõ ràng hiểu biết, lòng dạ hẹp hòi, tự cho mình thanh cao, muốn cái gì nhất định phải có được, không chiếm được sẽ dùng hết thảy biện pháp đem nó hủy diệt. Cũng bởi vì kế hoạch này củaTần Nhan, hắn mới có thể lâm thời định ra một kế hoạchkhác. Phượng Thần Anh yêu Đường Phi có thể bỏ qua hết thảy, đêm đó ở hoàng cung, Phượng Thần Anh vì Đường Phi bỏ mặc Tần Nhan cùng đại quân không để ý, hắn liền phi thường hiểu rõ điểm này. Nếu Đường Phi xảy ra chuyện, nhất định sẽ làm cho Phượng Thần Anh đối Tần Nhan xuất thủ, đến lúc đó hắn có thể nương theo danh nghĩa vì bảo hộ Hiền vươngmà bắt được Phượng Thần Anh, mà thần bí nhânvẫn cùng Phượng Tê Các quan hệ dị thường chặt chẽ nhất định sẽ vì Phượng Thần Anh mà xuất hiện. Tuy rằng ba mươi năm trước, mọi chuyện về “Thái tử” kia đều bị Lưu Phương đếcùng tiên đế hủy đi sạch sẽ, nhưng hắn vẫn có một loại dự cảm, Lưu Phương đế ngự ban đan thư thiết khoán cùngNgự Long Lệnh nhất định cùng thần bí nhân đó có liên quan. Tìm được thần bí nhân, chẳng khác nào tìm được manh mối vềNgự Long Lệnh! Từ khi Phượng Thần Anh rời đi Phượng Tê Các lẻn vào Hiền vương phủ, hắn vẫn luôn biết rõ. Hà Tịch mang theo Đường Phi chạy trốn, ngườihắn phái đi cũng luôn luôn âm thầm theo sau. Trên đường cái hướng về cửa Đông sở dĩ một bóng người cũng không có, là bởi vì đã nhận lệnh từ trước, không được có bất luận kẻ nào đóng ở cửa thành Đông. Cho nên, Hà Tịch mới có thể dưới tình huống tứ cố vô thân, thay Đường Phi chịu chết. Thuần Vu Quyết nói không sai, là hắn hại chết Hà Tịch......

Tần Nghị bỗng dưng nắm chặt hai tay, trong mắt toát ra một chút ai lạnh.

------------------

Mưa như trước tí tách rơi xuống, người trong thôn cũng dậy sớm như mọi ngày, trời còn chưa sáng đã đứng lên. Trời mưa không thể làm nhiều việc, nhóm thôn dân mặc áo tơi cổ xưa ở trong mưa xuyên qua. Trong thôn bỗng nhiên xuất hiện hai nam nhân hành vi quái dị, bộ dạng lại dị thường tuấn mỹ, rước lấy tò mò của đám thôn dân nghỉ chân xung quanh. Nam nhânđi đằng trước, dưới chân hài đã rách mướp, dính đầy bùn đấtcùng máu tươi, trên lưng còn cõng một người, như là bệnh nặng đang ngủ say, vẫn không nhúc nhích. Mà nam nhântheo phía sau, là một người cao lớn xinh đẹp, sắc mặt âm trầmgiống như mây đen hiện tại trên bầu trời, làm cho người ta nhìn thấy không tự giác phát run.

Trong thôn người nhiệt tâm, một đại nương thấy Đường Phi đã suy yếu như thế còn cõng một bệnh nhân, mưa to rơi xuống cũng không bung dù, liền giơ tán trong tay đi đến bên ngườiĐường Phi, thân thiết hỏi: “Tiểu huynh đệ, bằng hữu này củangươi làm sao vậy? Muốn kêu đại phu không? Nếu vậy phải vào trong thành, thôn này của chúng ta đám đại phu tầm thường không tin được a! Các ngươi như thế nào đến nơi đây?”

Đường Phi dừng cước bộ, nghiêng thân mình nhìn về phía đại nương hảo tâm, Đường Phi đã đi một ngày một đêm trong mưa, môi đông lạnh tím tái, nhẹ giọng hỏi: “Đại nương, ngài biết Hà gia không?”

Thanh âm vắng vẻ có vẻ bàng hoàng bất lực, đại nương kia nhìn Đường Phi sắc mặtsuy yếu tái nhợt, trong lòng mạc danh kỳ diệu đau đau, nhanh chóng hồi đáp: “Hà gia? Ta trong thôn này không có họ Hà. Tiểu huynh đệ, ngươi cóphải tới tìm thân thích? Nơi này không có họ Hà, ngươi có thể hay không tìm lầm địa phương?” Đại nương hỏi thật cẩn thận.

“Có, thôn Tiên Hồ, Hà gia.” Đường Phi cố chấp nói: “Hai mươi sáu năm trước, có một tiểu hài tửkêu Hà Tịch, cả nhà đều chết sạch, sau hắn cũng bị đuổi ra khỏi thôn. Hà Tịch nói qua nhà của hắn chính là ở thôn Tiên Hồ, hắn sẽ không gạt ta.”

“Hà Tịch?” Đại nương kia sửng sốt, tên này có chút quen tai......

“Hà Tịch? Sẽ không phải là Hà Tịch kia đi?” Lúc này một lão nhânhoa giáp được một nam tử tuổi còn trẻ giúp đỡ,tay chân run rẩy bước lại đây, hắn là thôn trưởng củathôn này. Người gác thôn, nhận thấy có ngườingoài vào thôn trước tiên liền thông tri hắn.

Đường Phi thật sâu nhìn thôn trưởng, không nói gì.

“Hai mươi sáu năm trước, thôn này từng phát sinh một hồi dịch bệnh, trong thôn chết rất nhiều người. Năm đó một hài tử sáu tuổi trở thành kẻ chịu tội thay cho trận ôn dịch này, nói hắn là mệnh phạm Cô Tinh, chẳng những khắc chết cả nhà,lại mangđến cho thôn tai nạn. Hài tử sáu tuổi bị các ngươi vô tình đuổi ra khỏi thôn.” Lúc này, Phượng Thần Anh vẫn duy trì trầm mặc đi theo phía sau Đường Phi tiến lên, lạnh lùng nhìn thôn trưởng nói: “Sau một thân một mình ở Miên Cẩm thành lưu lạc, là ta cha, cứu hắn.”

Đường Phi chấn động, hai ngày qua lần đầu tiên mới nhìn sang Phượng Thần Anh một cái. Phượng Thần Anh chưa từng nói qua cho hắn chuyện gia đình, không thể tưởng được lần đầu tiên nói, dĩ nhiên lại cùng Hà Tịch có liên quan.

Thôn trưởng nghe xong Phượng Thần Anh, sau thở dài một tiếng, ánh mắt đục ngầu tràn ngập hối hận.“Năm đó là chúng ta hồ đồ! Năm ấy ôn dịch quá nghiêm trọng, cho dù đại phu trong thành cũng thúc thủ vô sách. Ta cùng đường,tìm đại một thầy tướng nói bậy, nói thôn có yêu nghiệt quấy phá, mà yêu nghiệt kia chính là từ Hà gia chạy ra! Lúc ấy Hà gia đã chết hết để lại một đại hài tửsáu tuổi, chúng ta nghĩ đến...... Ai, năm đó, là sai lầmcủa chúng ta! Hài tử kia bị chúng ta đuổi đi, sau ôn dịch chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, trong thôn chết hơn phân nửa người. Không qua mấy ngày còn khởi xướng một trận lụt lớn, đem hoa màu đều hủy hết...... Nhiều người đối ta nói, đó là Hà gia báo ứng! Là chúng ta liên thủ hại chết huyết mạch cuối cùng củanhà bọn họ!”

Hiện tại người thôn Tiên Hồ biết chuyện tình năm đó không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, tựa như vừa rồi đại nươngkia, năm đó nàng cũng chỉ là một tiểu cô nươngmười sáu mười bảy tuổi. Hiện tại nói lên chuyện này, nàng cũng nhớ lại. Người lớn tuổi trong thôn đều vây quanh lại đây, tụ tập bàn tán nói ra hết chuyện tìnhnăm đó.

Cuối cùng, vẫn là thôn trưởng kia mở miệng: “Các ngươi là tìm đến Hà gia?”

Đường Phi gật gật đầu, nói: “Ta muốn mang Hà Tịch về nhà.”

“Cái gì? Hài tử Hà Tịch kia? Hắn, hắn ở nơi nào?” Thôn trưởng tựa hồ có chút kích động, nhìn thấy Đường Phi không nói gì, nghĩ tới gì đó, sau theo bản năng nhìn về phía người hắn cõng trên lưng.“Hắn là Hà Tịch? Hắn, bị bệnh? Tìm đại phu chưa? Như thế nào còn cho hắn hứng mưa? Đến, bung dù cho bọn hắn!”

Đường Phi không có nhìn thấy thôn trưởngvui sướng kích động, chỉ là thản nhiên hỏi một câu: “Nhà Hà Tịch ở nơi nào?”

Thôn trưởng sửng sốt, Đường Phi lãnh đạm làm cho hắn có chút không biết làm sao, liền chỉ vào hướng tây nam nói: “Đi theo hướng, ở phía dướimột tòa núi nhỏ, có một gốc cây đào già, chính là nhà hắn. Nhiều năm như vậy, nơi đó ta vẫn không, vẫn không tặng cho người khác......”

“Cám ơn.” Đường Phi nói cảm tạ, cõng Hà Tịch lướt qua đám người đi về phía trước. Phượng Thần Anh cũng theo sau.

Chúng thôn dân nhìn ba ngườirời đi, thẳng đến khi một lão nhân thanh âm run rẩy kéo kéo quần áo thôn trưởng nói: “Thôn, thôn trưởng! Nam nhân trên lưng kia, là, là một người chết a !”

Cái gì?! Tất cả mọi người mạnh mẽ nhìn về phía lão nhân vừa nói chuyện.

“Ngươi xem rõ ràng? Là một người chết?!” Thôn trưởng thanh âm đều thay đổi.

“Không sai! Ta lúc ấy nhìn đến ngườitrên lưng sắc mặt xanh trắng, căn bản không phải màu dangười sống, hơn nữa cũng không nhìn thấy hắn hô hấp. Ta muốn càng xác định một chút, liền vụng trộm sờ sờ chânngười nọ, đã sớm lạnh thấu! Còn cứng ngắc giống như hòn đá! Không phải người chết là cái gì?!”

“Thôn trưởng, nên làm cái gì bây giờ mới tốt?”

“Đúng vậy, như thế nào mang một người chết trở về ?”

“Đem bọn họ đuổi ra đi thôi?”

“Phải! Đuổi ra đi!”

Thôn trưởng nhìn ngườiđi xa thật lâu, saumới thở dài nói: “Kệ bọn họ đi, là chúng ta thiếu nợ hài tử kia. Năm đó nếu không phải chúng ta đuổi hắnđi, cũng không đến nỗi chết rồi mới trở về. Khiến cho hắn lá rụng về cội đi, nơi này, là nhà của hắn......” Nói xong, ý bảo ngườibên cạnhgiúp đỡ hắn trở về. Người già rồi, một chút mưa liền khiến thắt lưng đau nhức,khớp xương tê cóng, hắn là nên trở về nghỉ ngơi một chút.

Lời thôn trưởng nói làm cho tất cả mọi người đều ngẩn người, cuối cùng cũng trầm mặc tản ra.

Đi tới nhà Hà Tịch, Đường Phi dừng bước. Một cây anh đào già cao lớn, ba gian cũ nát tương liên cùng với nhà ngói tường đất, bên cạnh còn có một gian tiểu xá. Bởi vì trời mưa, núi nhỏ phía sau chảy xuống đất đá, trong viện tích đầy nước bùn.

Mở ra cửa sân đi vào, Đường Phi cõng Hà Tịch đẩy ra cửa phòng. Căn phòng hai mươi sáunăm chưa từng có người trụ quavừanát vừa cũ lại vừa bẩn, Đường Phi lại tưởng tượng ra tình cảnh sinh hoạt mới trước đây củaHà Tịch ở trong này. Nhất định là một gia đình ấm áp khoái hoạt đi? Nếu không vì cái gì làm cho Hà Tịch lưu luyến đến ngày nay?

Đem Hà Tịch an trí ở trên một cái ghế, Đường Phi xoay người đi ra hướng cửa, Phượng Thần Anh đang đứng ở cửa, vẻ mặt đau thương nhìn hắn.

Phượng Thần Anh thấy Đường Phi cúi đầu bước ngang qua người hắn, chưa từng ngẩng lên. Một lát sau, Đường Phi cầm một cái mộc bồn cùng khăn lau sạch sẽ trở lại, đây là hắn mua từ hàng xóm. Nhà bên tuy rằng không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng nhìn thấy Đường Phi đưa ra một nén bạc liền không nói hai lời đem thứ hắn cần đều đưa cho. Còn đáp ứng Đường Phi giúp hắn chạy đến trong thành mua một bộ quần áosạch sẽ.

Đứng ở trong mưa hứng một chậu nước, Đường Phi như không nhìn thấy Phượng Thần Anh, lại đi vào nhà. Ở phòng bếp chỗ tìm được mười hai bình rượu, còn có năm hộp nhỏ đựng đầy dầu. Rót ra một chút dầu đổ lên trên ngọn đèn cũ nát, ở trên bấc đèn điểm hỏa. Thoáng chốc, trong phòng nhỏ âm u được chiếu sáng rất nhiều. Ở trong ánh lửa mỏng manh sửa sang lại gian phòng ngủ, Đường Phi cẩn thận đem Hà Tịch ôm đặt lên trên giường.

Dùng lực đạo nhẹ nhất thay HàTịch rửa sạch thân mình, nhìn miệng vết thương trên người hắnda tróc thịt bong,tâm Đường Phi càng đau thêm một phần. Ước chừng qua một canh giờ, Đường Phi mới giúp Hà Tịch lau khô thân thể. Lúc này, ngoài phòng truyền đến thanh âmhàng xómvừa rồi.

“Công tử? Công tử? Quần áo ngươi muốn,ta đã mua đến đây.”

Đường Phi đứng dậy đi ra ngoài, hàng xóm kia coi như thành thật, chiếu theo hắn yêu cầu mua một bộ trường bàomàu xanh, còn dùng giấy dầu bao lại vài tầng. Tiền còn lại đều giao cho gã hàng xóm, Đường Phi cầm lấy quần áoqua.

Phượng Thần Anh vẫn đứngtư thế nãy giờ, hàng xóm kỳ quái nhìn hắn một cái liền chạy đi.

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, Phượng Thần Anh mắt tràn đầyhy vọng mong được hắn liếc tới.

Cửa, chậm rãi đóng lại, thẳng đến khi một tia khe hở cuối cùng cũng không nhìn thấy, Đường Phi ở phía sau cửa đứng hồi lâu, mới xoay người.

Phượng Thần Anh không hề động, vẫn đứng ở bên ngoài nhìn cửa phòngđóng chặt. Mưa lại lớn thêm, Phượng Thần Anh lúc này mới giật giật, quan sát một chút hoàn cảnhbốn phía, đi về hướng một căn phòng nhỏ cách chủ ốc chừng mười thước. Phòng này có lẽ từng là địa phươngcất lương thực cùng chất đống tạp vật, Phượng Thần Anh tìm một chỗ có thể tọa liền ngồi xuống, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.

Màn đêm lại buông xuống, kỳ thật ở thời tiết hôn ám như vậy,ban đêm tới hay không cũng không có nhiều khác biệt, thanh âm “ào ào” do mưa trút xuống bao phủ hết thảy. Đường Phi ngồi ở trên ghế đối diện giường, nhìn Hà Tịchmột thân trường bàomàu xanh, khẽ cười cười. Nhớ rõ lần đầu tiên cùng hắn gặp mặt, hắn chính là mặc một thânnày, chính mình còn đem hắn nhận sai thànhTrần Thần, đem ngườicứ như vậy ôm vào trong ngực. Tươi cười dần dần đau thương, nếu lúc trước mình không ôm qua một cái kia, Hà Tịch sẽ không bởi vì mình mà chết đi?

Đem chân cuộn lại ôm lấy, Đường Phi trước mắt dần dần mơ hồ: “Hà Tịch, thực xin lỗi...... Ngươi hãy đợi ta, ta không lâu nữa sẽ đến với ngươi ......” Hắn trúng Mệnh Huyền Nhất Lộ, là độcTần Nhan hạcho hắn. Không có giải dược, hẳn rất nhanh sẽ chết đi?

“Oanh long long”, một trận trời sụp đất nứt, nổ ra đem Đường Phi mơ mơ màng màng nháy mắt bừng tỉnh, Đường Phi theo bản năng nhìn về phía Hà Tịch, không có việc gì, Hà Tịch hoàn hảo tốt......

Làm sao vậy? Sét đánh? Đường Phi vừa cẩn thận nghe xong, tiếng sấm không tiếp tục vang lên. Một cỗ cảm giác bất an quái dị quanh quẩn trong lòng, Đường Phi nhìn nhìn Hà Tịch, đứng dậy đi ra ngoài.

Núi lở! Đường Phi nhìn đến tình trạng trước mắt,phản ứng đầu tiên chính là núi lở. Nguyên lai bởi vì mấy ngày liền mưa to, khiến bùn đất trên mềm lỏng. May mắn chủ ốc cách tòa núi nhỏ kia không gần, chỉ có phòng nhỏ phía sau mới ở ngay tại chân núi, nếu không hắn đêm nay phải đi gặp Diêm Vương. Chỉ là căn phòng nhỏ kia không có may mắn như vậy, đều bị chôn ở dưới bùn đất. Đường Phi quan sát một chút tình thế, xác định sẽ không tái phát sinh một lần trút xuống, mới yên tâm định về phòng.

Vừa mới đi chưa được hai bước, liền cảm thấy trong lòng một trận đau nhói, Đường Phi mạnh mẽ dừng bước. Xoay người nhìn tiểu xábị vùi lấpkia, Phượng Thần Anh vẫn chưa đi, nhưng cũng không có vào nhà. Nếu hắn cần nghỉ tạm, lựa chọn duy nhất chính là......

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi như phát điên nhằm khối bùn đất chất cao kia chạy đến, trong mắt tràn đầy điên cuồng cùng tuyệt vọng.

“Phượng Thần Anh! Phượng Thần Anh!” Bất tri bất giác, nước mắt đã chảy đầy mặt, Đường Phi vươn tay ra sức bới móc địa phương bị vùi lấp, tay bị cát đá sắc nhọn cắt qua, máu tươi cùng nước bùn đục ngầu xen lẫn vào nhau. Đường Phi giống như không biết đau, điên cuồng mà đào.

“A ! Phượng Thần Anh ! A! A!” Đường Phi tuyệt vọng hô to, động tác trên tay một khắc không ngừng lại. Giờ khắc này, tâm hắn mới chính thức bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, cảm thấy sống không bằng chết.

Tay đụng chạm đến một thứ gì đó không đồng dạng, không phải cát đá sắc nhọn cũng không phải ván gỗcứng rắn, mà là mềm dẻo xúc cảm, có độ ấm, thuộc về tayngười.

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi run run nửa ngón tay lộ ra khỏi bùn đất, hỉ cực mà khóc! Một phen lau đi nước mắt cùng mưatrên mặt, Đường Phi cắn răng càng không ngừng đào móc, hắn muốn ở trong thời gian hoàng kim đem người cứu ra!

Trước hết là tay, sau đó là đầu, chậm rãi Đường Phi đem Phượng Thần Anh từ trong phế tích bùn đất đào đi ra.

“Phượng Thần Anh! Phượng Thần Anh, ngươi tỉnh tỉnh!” Đường Phi đem ngườinửa tha nửa ôm kéo đến địa phương an toàntrống trải, loạng choạng hô to.

Mưa khiếnlớp bùn trên mặt Phượng Thần Anh rửa sạch sẽ, Đường Phi nâng tay đưa đến mũi hắn, chấn động toàn thân, hơi thở không còn!

“Sẽ không ...... Sẽ không!” Đường Phi nhớ tới khi ởđại học,từng được dạy qua phương phápcấp cứu, không ngừng đè lên ngực Phượng Thần Anh làm hô hấp: “Phượng Thần Anh, tỉnh lại! Tỉnh lại!” Cúi đầu tiếp tục cấp Phượng Thần Anh thở khí, Đường Phi hô to: “Phượng Thần Anh, đứng lên! Cả ngươi cũng không muốn ta sao? Đứng lên! Ngươi thiếu ta còn chưa trả xong! Ngươi còn chưa tái hãy nghe ta nói một lần ta yêu ngươi, không cho ngươi chết, có nghe hay không! Phượng Thần Anh!”

Có lẽ là lời Đường Phi nói quá hữu hiệu, có lẽ là Đường Phi cấp cứu rốt cục có tác dụng, Phượng Thần Anh lỗ mũi không ngừng trào ra nước bùn, sau đó kịch liệt ho khan.

“Phượng Thần Anh...... Thần Anh!” Đường Phi gắt gao ôm chặt lấy người, đau khóc thành tiếng.

Phượng Thần Anh thiếu chút nữa vào quỷ môn quan,một bên ho khan, một bên cũng gắt gao ôm chặt Đường Phi, mười hai năm, lần đầu tiên hắn chảy xuống nước mắt.

## 91. Chương 91

Phương Hoa Lâu.

Yến Tự thần sắc kinh hoảng một đường chạy đến sương phòngTần Diệp, đẩy cửa ra liền xông vào. Bối rối loạng choạng ởtrước cửa một chút, nếu không phải Thiết Viêm tay mắt lanh lẹ vững vàng đỡ lấy người, Yến Tự hẳn đã ngã xuống đất.

“Làm sao vậy?” Thiết Viêm đem ngườidìu ổn, nhẹ giọng hỏi.

Yến Tự ngẩng đầu nhìn Thiết Viêm, nước mắt lập tức hạ xuống.

“Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” Thiết Viêm vừa thấy Yến Tự khóc, trong lòng một trận đau đớn, thanh âm càng phát ra ôn nhu.

Yến Tự phe phẩy đầu, nhìn về phía Tần Diệp. Tần Diệp vừa rồi còn xem bọn họ hai người hảo hí, còn tưởng rằng Thiết Viêm làm cái gì khi dễ Yến Tự, mà khi Yến Tự vẻ mặt bi thương nhìn chính mình, Tần Diệp sửng sốt, trong lòng không hề có dự cảmtốt.

“Làm sao vậy?” Tần Diệp đứng dậy, sắc mặt trầm tĩnh.

“Chủ nhân......” Yến Tự xoa xoa nước mắttrên mặt, hít sâu một ngụm giống như đang bình phục cảm xúc, mới mở miệng nói: “Vừa rồi, ta nhìn thấy Đường công tử cùng thiếu chủ, còn có Hà Tịch......”

“Bọn họ thế nào?” Tần Diệp nhíu nhíu mày, nhìn thấy thìnhìn thấy, Yến Tự vì cái gì vẻ mặt đau thương ?

“Ta thấy, Đường công tử cõng Hà Tịch, thiếu chủ đi theo phía saubọn họ...... Đường công tử vừa đi, một bên thì thào tự nói, nói cái gì ‘Hà Tịch chúng ta về nhà, Hà Tịch chúng ta về nhà ’. Ta cảm thấy kỳ quái, lại không dám kinh động bọn họ, liền phái người vụng trộm đi theo, lập tức cho người thăm dò. Mới biết được.......” Yến Tự nghẹn ngào rốt cuộc không nói nên lời, đợi lấy lại cảm xúc mới tiếp tục nói: “Nguyên lai Hà Tịch đã chết, Đường công tử cõng trên lưng là thi thểhắn......”

Tần Diệp chấn động, trong đầu chỉ còn lại câu nói “Hà Tịch đã chết” kia củaYến Tự. Thiết Viêm cũng khiếp sợ nhìn Yến Tự, nhanh chóng hỏi: “Hà Tịch chết? Vì cái gì? Chẳng lẽ là......” Thiết Viêm theo bản năng nhìn về phía Tần Diệp, Hà Tịch sáng nay vụng trộm đi Phượng Tê Các cứu Đường Phi, như vậy có phải hay không, là thiếu chủ......

Yến Tự tựa hồ biết Thiết Viêm đoán cái gì, lắc lắc đầu nói: “Không phải như ngươi tưởng, thiếu chủ không có giết Hà Tịch......” Sau đó, Yến Tự đem tin tức tìm hiểu được kểlại một lần. Lúc ấy Yến Tự đóng cửa Phương Hoa Lâu, treo lên bài tử từ chối tiếp khách, sau nghĩ đến lầu hai nhã gian đem cửa sổ đóng hết lại, liền nhìn thấy Đường Phi mạo hiểm mưa to gió lớn, cõng Hà Tịch chậm rãi đi tới, vừa đi vừa nỉ non, Phượng Thần Anh gắt gao đi theo phía saubọn họ, không nói một lời, trên mặt không có bất luận biểu tình gì. Bọn họ ở cửa dừng lại một hồi, Yến Tự nghĩ đến bọn họ y theo ước định đã trở lại, đang muốn xuống lầu mở cửacho bọn hắn, Đường Phi liền cõng Hà Tịch đi rồi, Phượng Thần Anh cũng đi theo. Yến Tự nghi hoặc không dám vọng động, nhanh chóng kêu một thị vệ khinh công không tồiđi theo bọn họ, sau đó tìm vài thám tử đi thăm dò tin tức. Nhưng ai biết, tin tức hồi báo, lại là như vậy.

“Thần Anh cùng Đường Phi, hiện tại ở nơi nào?” Thật lâu sau, Tần Diệp mới thấp giọng hỏi.

“Thôn Tiên Hồ, nơi đó là gia hương của Hà Tịch.” Yến Tự thấp giọng nói, thời điểm năm đó Hà Tịch được hai vị chủ nhânmang trở về vẫn còn nhỏ, trong trí nhớ Yến Tự chỉ nhớ rõ có một tiểu nam hài nhỏ gầy xinh đẹp cả ngày đi theo phía sau mông chủ nhân, khi đó nàng còn trêu ghẹo Phượng chủ nhân, nói hắn kiếm về một tiểu tình địch.

Nhưng ba năm sau, nàng vốn bởi vìThiết Viêm vô tình mà trốn đi, tới Miên Cẩm trở thành lão bản nươngPhương Hoa Lâu. Mười mấy năm sau, Hà Tịch cũng tới nơi này, thậm chí thường thường đến Phương Hoa Lâu uống trà, nhưng nàng không có nhận ra Hà Tịchđã lớn lên, thẳng đến tối hôm qua hắn bị Tần Diệp mang về, mới nhặt trở lại đoạn kí ức kia. Có lẽ Hà Tịch nhận rađược nàng, chỉ là cảnh giác tai mắt người khác nên mới không tiến lên nhận thức, nếu không hắn cũng sẽ không nhiều năm qua như vậy bất chấp mưa gió đến Phương Hoa Lâu, chỉ vì uống một chén trà.

Ngay tại khi ba người đều trầm mặc, một người mặc hắc y diện mạo bình thường lắc mình đi đến, cung kính đem thứ gì đó trên tay giao cho Thiết Viêm, sau đó đối với Tần Diệp cúi đầu liền biến mất .

Thiết Viêm mở ra mật hàmngười nọ đưa tới, sửng sốt.

“Hoàng đế lấy chuyệnHiền vương trong lúc đanggiam cầm tự tiện ra khỏi phủ, đem người đưa đến lăng tẩmtiên đế, muốn hắn thủ hoàng lăng cả đời. Thậm chí ngay cả Lộc vương cũng bị tội liên đới, sung quân biên thuỳ, vĩnh viễn không thể trở về, ngay hôm nay khởi hành.” Thiết Viêm đem nội dung mật hàm nói cho Tần Diệp. Tần Diệp hừ cười một tiếng, nói: “Xem ra là ta đã xem thường chất nhi này, thủ đoạn hảo tàn nhẫn!”

Thiết Viêm khó hiểu, nói: “Hoàng đế không giết hai vị huynh đệ của hắn, vì sao chủ nhân còn nói hắn tàn nhẫn?”

Tần Diệp sắc mặt hơi trầm xuống, khóe môi nhếch lên trào phúng cười, nói: “Phượng Tê Các gặp được thích khách, Hà Tịch mang theo Đường Phi chạy trốn, vì cái gì một chút đều không kinh động đội ngũ tuần tra đầy trong thành cùng quân dân đang dọn dẹp thi thể? Thành Đông vì cái gì một người đều không có?”

Thiết Viêm chấn động, cả kinh nói: “Hoàng đế vẫn luôn biết kế hoạch củaHiền vương?!” Nhưng hắn vì cái gì muốn thuận nước đẩy thuyền làm cho Tần Nhan đi ám sát Đường Phi? Những lời này Thiết Viêm không hỏi, bởi vì hắn rất nhanh đã hiểu được. Tần Nghị làm người thật cẩn thận, cũng che dấu vô cùng tốt. Hắn sau khi đăng cơ nhất định sẽ chongười một lần nữa sửa sang hoàng thất tông miếu, cùng điển tịch cho đến chiếu thư thánh chỉ của lịch đại hoàng đế lưu lại, nói cách khác, hắn đã phát hiện chuyện đan thư thiết khoán cùngNgự Long Lệnhkia. Tần Nghị nghĩ đến, có thể lợi dụng Phượng Thần Anh dẫn ra Tần Diệp.

“Chủ nhân, thuộc hạ cho rằng ngài tốt nhất hiện tại liền rời đi.” Thiết Viêm thần sắc nghiêm túc đối Tần Diệp nói: “Về phần thiếu chủ, chủ nhân không cần lo lắng, ngài trước cùng bọn họ đi, thuộc hạ sẽ phụ trách đem thiếu chủ mang về!”

Tần Diệp khoát tay, nói: “Không quan hệ, chúng ta đợi vài ngàynữa. Tần Nghị bây giờ còn chưa biết hành tungcủa ta, nếu không hắn đã sớm vây quanh Phương Hoa Lâu. Thần Anh đứa nhỏ này ta lý giải, nếu không phải tự nguyện theo chúng ta trở về, sợ là không quản được hắn.” Tần Diệp tràn đầy vô lực thở dài, còn có Đường Phikia, Hà Tịch bởi vì hắn mà chết, càng không thể đáp ứng theo chân bọn họ ly khai, Đường Phi không đi, Thần Anh liền lại càng không nguyện ý trở về. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không sử dụng thủ đoạn đem Thần Anh mang về trên đảo.

“Chủ nhân, ý tứ củangài là?” Thiết Viêm hỏi.

“Vẫn là cho một người đi theo hắn, đợi chuyện Hà Tịch trôi qua, chúng ta lại ra mặt. Đến lúc đó cân nhắc lợi hại, vì Đường Phi hắn sẽ nguyện ý theo chúng ta trở về. Hiện tại, chỉ sợ cái gì hắn cũng nghe không vào.” Tần Diệp nhu nhu thái dươngđau đớn, mệt mỏi nói. Hà Tịch chết, đả kích đối với hắn quả thật rất lớn, nếu bị Hoa nhi biết, sợ là sẽ vì HàTịch rơi cả buổi nước mắt.

“Dạ.” Thiết Viêm nhẹ giọng đáp, sau đó lôi kéo Yến Tự đi, cho Tần Diệp một mình yên lặng một chút.

----------------

Đường Phi mất gần một canh giờ mới dùng mấy thứ cũ nát tại trù phòng đun một bồn nước ấm, bưng đến tiền đường.

Phượng Thần Anh vẫn còn run nhè nhẹ, thời điểm bùn đất trút xuống dưới,hắn đang ngưng thần nín thở điều trị nội tức, đang đứng ở cảnh giớivong ngã, quên hết mọi thứ xung quanh, chờ hắn nhận thấy được nguy hiểm tới gần, thì đã không kịp chạy thoát. Một khắc bị vùi lấp kia,trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Đường Phi, nghĩ nếu chính mình vì hắn trả lại cho Hà Tịch một cái mạng, có thể hay không được hắn tha thứ? Có thể hay không không còn làm cho hắn sống ở trong áy náy thống khổ? May mắn, vận mệnh vẫn còn chiếu cố hắn, Đường Phi cứu hắn, y vẫn là yêu hắn. Nói chia tay, chỉ bởi vì Hà Tịch chết làm cho hắn không biết nên như thế nào tái yêu chính mình. Tựa như Đường Phi nói, hắn không dám tái yêu.

Đường Phi đứng ở trước mặtPhượng Thần Anh, cởi quần áotrên người hắn, cầm khăn tay dính một chút nước ấmthay Phượng Thần Anh rửa sạch đất cát trên người trên mặt, cũng giúp thân mình lạnh như băng củahắn ấm áp.

Phượng Thần Anh thật sự thiên phúc đạimệnh, bị bùn đất đổ xuống cư nhiên không bị thươnggì, chỉ là trên mặt trên tay bị cát đá cắt qua da một chút.

Ánh mắt luôn di chuyển theo động tác củaĐường Phi, cảm thụ được ôn nhuthuộc về Đường Phi. Khi nhìn đến trên tay hắn đầy vết thương sâu cạn không đồng nhất, Phượng Thần Anh trong lòng bỗng dưng run lên, thân thủ nắm lấy tay Đường Phi tinh tế xem, sau đó run run thanh âm hỏi: “Ngươi như thế nào biết ta đã xảy ra chuyện?”

Đường Phi đầu ngón tay giật giật, nói giọng khàn khàn: “Không biết, khi đó ta đã tính về phòng, nhưng tâm lại mạc danh kỳ diệu đau đến lợi hại, sau đó mới phát hiện ngươi bị chôn ở phía dướikia.”

Phượng Thần Anh mạnh mẽ ôm chặt Đường Phi, Đường Phi nâng tay ôm đầu của hắn khẽ vuốt, nếu lúc ấy hắn cứ như vậy về phòng, hiện tại có phải hay không sẽ không còn cảm thụ được ấm áp ôm ấp của Phượng Thần Anh?

Một đêm không ngủ, một đêm không nói chuyện.

Hừng đông, mưa to tàn sát bừa bãi một buổi tối rốt cục ngừng lại, ánh mặt trời cũng xuyên qua tầng mây thật dày lộ diện. Cây lão anh đào ngoài sân kia, trên cành lá còn vương bọt nước, gió vừa thổi, liền nhỏ xuống dưới.

Đường Phi theo nhà bên mua hai thân xiêm y vải thô cùng một chiếc xe đẩy tay, cùng Phượng Thần Anh thay đổi quần áo sau liền phụ giúp đẩy xe ra cửa.

Đi bộ hơn hai canh giờ mới vào thành, lúc này thái dương đã treo cao, chiếu xuống mặt đất vẫn đang ẩm ướt. Ở trong Miên Cẩm thành dừng lại trước cửa một cửa hàng quan tài tốt nhất, Đường Phi lau mồ hôi trên trán, cùng Phượng Thần Anh đi vào. Muốn một quan tài gỗ lim tốt nhất, hai người cố hết sức cùng tiểu nhị củacửa hàng cùng nhau đem quan tài nâng lên xe đẩy. Dùng dây thừng cố định hảo, sau Phượng Thần Anh đi tới trước mặt kéo xe, Đường Phi theo ở phía sau đẩy xe, cước bộ trầm trọng tiếp tục đi về phía trước. Hai người hành vi quái dị đưa tới rất nhiều người vây xem, nhưng làm cho Phượng Thần Anh cùng Đường Phi để ý.

Một tấm bia đá không có chữ, hương nến tiền giấy, Đường Phi đem những thứ cần mua đều mua được, mới cùng Phượng Thần Anh gian nan đem hết những thứ này nọ hướng thôn Tiên Hồtrở lại.

Mồ hôi dướiánh nắng thái dương chiếu rọi nhỏ xuống thấm vào đất, Phượng Thần Anh buông tay cầm, muốn cho Đường Phi nghỉ ngơi một chút. Vừa nhấc đầu, nhìn đến Đường Phi vẻ mặt đầy mồ hôi lại vẫn một bộ dángkhông biết mệt mỏi, lời còn chưa ra miệng đã bị hắn nuốt trở vào. Trầm mặc cúi đầu, tiếp tục nâng lên tay đẩy xe.

Một ngôi mộ hình chữ nhật rốt cục thành hình, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh hiệp lực đem quan tàigỗ lim nặngmấy trăm cân kia bỏ vào trong hầmmộ.

Đường Phi rửa sạch tay, xoay người trở về chủ ốc. Chỉ chốc lát sau, liền ôm Hà Tịch đã thay đổi một thân trường bào màu xanh đi ra. Cơ hồ một ngày đều không có nghỉ ngơi, Đường Phi ôm một người phi thường cố hết sức, dưới chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã sấp xuống. May mắn Phượng Thần Anh tay mắt lanh lẹ giúp đỡ hắn một phen, muốn đem Hà Tịch tiếp nhận, lại bị Đường Phi né tránh.

Hơi hơi lắc đầu, Đường Phi bình tĩnh nói: “Ta tự mình làm.” Sau đó một bước chậm rãi hướng đến phía trước ngôi mộ kia, thật cẩn thận đem Hà Tịch bỏ vào trong quan tài.

Vì Hà Tịch sửa sang lại tóc, Đường Phi từ trong lòng lấy ra khối phỉ thúy, đặt ở bên đầu Hà Tịch.

“Đây là thuộc về ngươi, vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi.” Đường Phi nhẹ vỗ về gương mặt không còn độ ấm của Hà Tịch, cúi đầu ở trên trán hắn nhẹ nhàng hôn xuống.

Phượng Thần Anh chỉ đứng ở một bên nhìn, không nói gì. Giờ khắc này, hắn đang ghen tị với Hà Tịch. Hắn biết Hà Tịch vĩnh viễn chiếm cứ một góc tối trọng yếu trong lòng Đường Phi, không người nào có thể thay thế được.

Đóng quan, đắp đất, dựng lên khối bia không chữ kia. Phượng Thần Anh dùng đầu ngón tay ngưng tụ chân khí, khắc lênbốn chữ“Hà Tịch chi mộ”.

Sắc trời dần tối, mây đen dần dần tiến đến. Đường Phi ở trước mộ đốt tiền giấy, thẳng đến khi nhìn một tờ cuối cùng bị đốt đến hầu như không còn, sau mới đứng dậy đối Phượng Thần Anh nói: “Vào đi thôi.” Phượng Thần Anh lại thật sâu nhìn thoáng qua mộ bia củaHà Tịch, xoay người đi theo Đường Phi vào nhà.

Hoàng cung, Cẩn Thân điện.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Nam Vũ bí mật tới hoàng lăng cùng Hiền vương gặp mặt, quyết định đêm mai giờ Tý đi tới thôn Tiên Hồ, thế rằng nhất định tru sát Đường Phi !”

Tần Nghị cười lạnh một tiếng, Tần Nhan thật đúng là cố chấp buồn cười, hắn nghĩ giết Đường Phi thì Phượng Thần Anh liền thật sự trở lại bên người hắn sao? Hắn đã bị cừu hận cùng ghen tị che mắt hai mắt, cái gì cũng không nhìn tới!

“Từ hôm nay trở đi, không cần tái giám thị Hiền vương, mọi người các ngươi rút về đây đi.” Tần Nghị thản nhiên đối thám tử nói: “Từ hôm nay trở đi, các ngươi toàn lực truy ra nơi thần bí nhânkia hạ lạc, đặc biệt phải chú ý những kẻ xa lạ mấy tháng trước bỗng nhiên xuất hiện ở Miên Cẩm.”

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh !”

“Lui ra đi.” Tần Nghị phất tay nói.

Đợi thám tử rời đi, Tần Nghị mới lộ ra một chút bì thái. Tần Nhan đã bị giam cầm ở hoàng lăng, Phượng Tê Các cũng cơ bản xem như bị hủy, thần bí nhânkia đến nay lại chưa hề hiện thân, điều này làm cho Tần Nghị khó hiểu. Theo lý thuyết thần bí nhân đó hẳn là cùng Phượng Thần Anh quan hệ chặt chẽ mới phải, vì cái gì Phượng Tê Cácxảy ra chuyện lớn như vậy còn không lộ diện? Chẳng lẽ là hắn đoán lầm? Còn có đêm mai, hắn nên haykhông đi cứu Đường Phi một mạng? Phượng Thần Anh hiện tại cùng hắn ở một chỗ, hẳn không cần chính mình ra tay đi? Nếu vậy muốn hay không phái người nhắc nhở bọn họ một tiếng?

Do dự một hồi, Tần Nghị vẫn quyết định không đếm xỉa đến. Mối thù Phượng Thần Anh giết Tần Chiêu hắn đã nói qua sẽ trả lại, lúc này đây, coi như là đối hắn trả thù, xem thử Phượng Thần Anh có hay không bản sựkia, bảo toàn được chính người mình yêu.

------------------

## 92. Chương 92

Đường Phi ngồi ở trước bia mộ Hà Tịch, tay trái ôm một khối mộc bàimàu đỏ thắm, tay phải tinh tế ở mặt trên khắc gì đó. Trong miệng còn thì thào khinh ngữ, không biết nói cái gì. Phượng Thần Anh vẫn đứng ở trong viện, từ xa xa mà nhìn. Thẳng đến khi màn đêm lại buông xuống, Đường Phi nhẹ nhàng ở trên khối mộc bài đã khắc tốt phủi phủi, đứng dậy vỗ vỗ bùn ở trên người, ôm mộc bàicả người đều dính bụi gỗ, đi về hướng Phượng Thần Anh.

Đợi khi Đường Phi đi đến bên người chính mình, Phượng Thần Anh mới chuyển thân cùng hắn sóng vai, thấp giọng nói: “Ta cùng thôn dân nơi này mua bánh bao, ăn một chút đi.”

Đường Phi không có trả lời, chỉ gật gật đầu.

Chỉ điểm có một ngọn đèn dầu, tiền đường có chút hôn ám, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh tương đối mà ngồi, trầm mặc không lên tiếng ăn bánh bao trong bát đã khô lạnh.

Phượng Thần Anh ăn bánh baokhó có thể nuốt xuống, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Đường Phi liếc mắt một cái.

Bỗng nhiên, Đường Phi lên tiếng nói: “Ngươi cùng Hà Tịch nhận thức bao lâu?”

Phượng Thần Anh trố mắt nhìn Đường Phi, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy.

“Ta nhận thức Hà Tịch chỉ hơn một năm, còn chưa biết rõ hắn đã trải qua cái gì, gặp được qua cái gì. Vì cái gì thời điểm gặp là người của thái tử phủ, sau lại thành gian tếcủa ngươi.” Đường Phi trong tay còn nắm nửa cái bánh bao đã lạnh, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Phượng Thần Anh: “Còn có, ngươi đến tột cùng là dạng ngườigì, ta muốn biết.”

Nhìn Đường Phi hồi lâu, Phượng Thần Anh thở dài, thanh âm có chút trầm trọng: “Chúng ta lúc còn rất nhỏ đã nhận thức, khi đó, ta còn kêu hắn là -- ca ca......”

Đường Phi chấn động, kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh, nhưng không có nói chuyện, mà chờ hắn nói tiếp.

“Hắn là do cha ta mang trở về, cha ta, không phải người ngươi đã nhìn thấy...... Cha ta thực thiện lương, cũng thực thích hài tử, Ưu nhi, Cốc Dương, đều là hắn cứu trở về...... Thiết Hoán thì lại là hài tử củaThiết thúc. Thời điểm Hà Tịch được mang về trên đảo chỉ có sáu tuổi, ta mới bốn tuổi, cha nói với ta, từ hôm nay trở đi hắn chính là ca cacủa ta. Nhưng mà ta không thích hắn, từ nhỏ đã không thích hắn. Hắn thực thông minh, thực vĩ đại, học qua một lần liền nhớ, phụ thân cùng người kia thường thường khoa trương hắn là thiên tài, cha ta cơ hồ đem sở học cả đời đều dạy cho hắn. Ngươi còn chưa biết đi?” Phượng Thần Anh bỗng nhiên cười tự giễu, mắt tràn đầy cô đơn: “Khi đó ta chán ghét hắn, cũng ghen tị hắn. Ở trên đảo mỗi người đều tôn xưng ta là thiếu chủ, ở mặt ngoài cung kính, trên thực tế ở sau lưng âm thầm cười ta yếu đuối vô năng, cười ta bị ngã một cái sẽ không đứng dậy nổi. Nhưng mỗi lần nói đến Hà Tịch, bọn họ đều dùng một loại vui mừng cùng bộ dángtôn kính. Sau, ta dần dần không gọi hắn là ca ca nữa, mà gọithẳng danh tự, lợi dụng thân phận chính mình,mệnh lệnh mọi hài tử trên đảo đều xa cách hắn, cô lập hắn. Nhìn đến hắn càng ngày càng cô độc, ta lại càng ngày càng vui vẻ. Sau đó, cha ta xảy ra chuyện...... Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đều không thể cứu tỉnh y.” Nhớ tới đoạn ác mộng hồi ức trước kia, Phượng Thần Anh trên mặt tràn đầy thống khổ: “Ngươi tưởng tượng không nổi ta lúc ấy có bao nhiêu tuyệt vọng, người ta gọi là ‘Phụ thân’ mười mấy năm, giết thân sinh mẫu thâncủa ta, làm hại cha ta ngủ mê bất tỉnh, đem ta...... bức thành một loại ma quỷ. Khi đó ta buộc Hà Tịch ngầm hạ độc độc chết người kia, hắn cũng không đồng ý, còn nói hết thảy tình trạng hiện nay cũng không phải lỗi củangười kia. Từ một khắc đó ta bắt đầu hận Hà Tịch, người kia xem thấu sát ý củata đối với Hà Tịch, liền cho Hà Tịch năm ấy mười sáu tuổi rời tiểu đảo, đi tới Miên Cẩm. Tái sau, ta mang theo vài người cũng ly khai, ta muốn trả thù hắn. Ở Miên Cẩm khi ta nhận ra Hà Tịch, lợi dụng ân tình củacha ta đối với hắn,hiếp bức hắn làm việccho ta.”

Phượng Thần Anh ngẩng đầu nhìn Đường Phi, trong mắt toát ra bi ai cùng yếu ớt: “Ta một lần lại một lần muốn hắn rời xa ngươi, một lần lại một lần muốn giết hắn, nhưng cuối cùng hắn vì cứu ngươi mà chết...... Ta muốn chính miệng đối hắn nói một tiếng thật có lỗi, cũng rốt cuộc không có cơ hội. Đường Phi, ta có phải đã sai lại càng sai? Ta có phải, thật là một kẻ hỗn đản bất trị?”

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh, đứng dậy đi đến phía sau hắn, cúi người đem người vòng ở trong lòngmình, thanh âm trầm thấp mà kiên định: “Thần Anh, ta nợ Hà Tịch, rất nhanh là có thể trả. Ta chỉ muốn ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầucuối cùng, vô luận ta tương lai ở nơi nào, ngươi đều phải hảo hảo sống sót. Bởi vì ngươi nợ hai người, hai nhân mạng.”

Phượng Thần Anh nâng tay nắm chặt cánh tayĐường Phi, nhiệt lệ đau đớn hốc mắt: “Sẽ không, ta nhất định có thể lấy được giải dược. Nếu không, ta đối người kia nhận thua, cầu hắn, cứu ngươi...... Chúng ta nợ Hà Tịch, chúng ta sẽ cùng nhau trả! Ta sẽ không tái cho ngươi rời đi ta!”

Đường Phi bỗng dưng buộc chặt hai tay, cảm thụ được nhiệt độ cơ thểPhượng Thần Anh, trong lòng một mảnh mờ mịt.

Đêm dài nhân tĩnh, tiếng quạ kêu ở trong sơn trang trống trải có vẻ buồn bã mà tuyệt vọng.

Phượng Thần Anh thật cẩn thận đứng dậy, nhìn Đường Phicòn đang ngủ say, trong mắt tràn đầy nồng đậm tình yêu cùng sủng nịch. Đây là Đường Phi củahắn, một Đường Phichỉ thuộc về hắn.

Ngoài phòng quạ kêu càng phát ra thê lương, nếu hắn không ra ngoài, Đường Phi sẽ bị đánh thức.

Cửa vừa mở ra, quả nhiên thấy được Nam Vũ đangquỳ gối trong viện. Nam Vũ thấy cửa mở, trên mặt vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, Phượng Thần Anh liền đối hắn làm cái động tácchớ có lên tiếng. Phượng Thần Anh mang theo hắn đi đến thôn khẩu mới dừng lại cước bộ, thôn khẩu còn buộc một con ngựa, có lẽ là do Nam Vũ cưỡi chạy tới.

Dừng lại cước bộ, Nam Vũ liền lập tức quỳ xuống.

“Lão gia, cầu ngài cứu biểu ca đi!” Nam Vũ rơi lệ, trước mắt bi thương.

Phượng Thần Anh hoàn toàn bất vi sở động, lạnh lùng nói: “Ngươi đi đi, về sau cũng đừngtrở lại đây. Ta cùng Tần Nhan đã không còn bất luận quan hệ gì.”

Nam Vũ thần sắc ai oán, thật mạnh đối Phượng Thần Anh dập đầumột cái vang, bi thanh nói: “Lão gia, biểu ca đã bị cầm tù ở hoàng lăng, ta hôm nay thu được tin tức, Hoàng Thượng muốnxử trảm trừ hậu họa, ngay tại đêm nay động thủ, nếu ngài không đi cứu hắn, biểu ca nhất định dữ nhiều lành ít!” Nam Vũ quỳ tiến lên hai bước, vừa nặng nề dập đầu một cái xuống đất nói: “Biểu ca yêu ngài quá sâu, tuy rằng hắn làm rất nhiều chuyện sai, nhưng chỉ qua làdo hắn yêu ngài! Lão gia, cầu người xem tình nghĩa ở cùng biểu ca nhiều năm như vậy, cứu hắn lúc này đi!”

Phượng Thần Anh như trước lạnh lùng nhìn Nam Vũ, ý tứ kia đã thực minh xác, hắn sẽ không xuất thủ.

Nam Vũ âm thầm cắn răng, xem ra dùng tình nghĩa với Tần Nhan đến cầu cứu đã không được!“Lão gia! Nam Vũ cầu người! Cứu biểu ca đi!” Nam Vũ lại thật mạnh dập đầu, khi ngẩng đầu cái trán đã chảy máu không ngừng.“Ngài không phải muốn giải dược Mệnh Huyền Nhất Lộsao? Nếu ngài có thể cứu biểu ca một mạng, giải dược tự nhiên sẽ đưa ra!”

Phượng Thần Anh chấn động, đúng vậy, giải dược Mệnh Huyền Nhất Lộcòn trên tay Tần Nhan! Nhưng mà, Phượng Thần Anh nhìn thoáng qua phòng trong, nghĩ nơi này cách hoàng lăng bất quá hơn trăm dặm, Nam Vũ lại cưỡi ngựa lại đây, nếu nhanh nhất có thể ở trước hừng đông gấp gáp trở về. Cứu Tần Nhan một mạng có thể đổi về giải dược choĐường Phi, có giá trị! Trở về sau sẽ cùng Đường Phi giải thích đi.

“Đứng lên, cùng ta đi hoàng lăng.” Phượng Thần Anh thản nhiên nói.

Nam Vũ kích động nở nụ cười, nước mắt lại vẫn rơi không ngừng. Nhanh chóng lung lay đứng lên kéo qua con ngựa của mình, nói với Phượng Thần Anh: “Lão gia, Nam Vũ chỉ cưỡi một con ngựa lại đây, ngài trước đi tới chỗ biểu ca, ta ở trong thôn tìm một nhà mua một con ngựa, lập tức liền đuổi theo!”

Phượng Thần Anh nghĩ nghĩ, nếu thật muốn đợiNam Vũ mua xong ngựa cùng nhau đi, Tần Nhan chỉ sợ dữ nhiều lành ít, mà giải dược choĐường Phi tự nhiên sẽ không có. Hắn không dám mạo hiểm, lập tức gật gật đầu, nói: “Động tác nhanh lên, không được kinh động Đường Phi!” Nói xong sải bước phóng qua lưng ngựa, mã tiên quất nhanh mà đi.

“Dạ, lão gia.” Phượng Thần Anh xoay người phóng nhanh,không thấy được Nam Vũ trên vẻ mặt huyết lệ kia, lộ ra một chút âm ngoan tươi cười khimưu kế thực hiện được.

Xoay người chậm rãi đi vào thôn, một tiếng quạ kêu, mười tên sát thủ mặc hắc y cuối cùng trong tay hắn từ trong các căn nhà trong thônphóng ra. Nam Vũ sợ sát ý củabọn họ bị Phượng Thần Anh phát hiện, nên làm cho bọn họ ẩn hơi thở trốn trong nhàhương dân, dùng hơi thở người thường che dấu sát khíđặc hữu củasát thủ. Quả nhiên, Phượng Thần Anh không có phát hiện bọn họ.

Tần Nhan đã sớm có kế hoạch tốt, để Nam Vũ mang theo mười tên sát thủ cuối cùng giấu ở thôn Tiên Hồ, chỉ vì tối nay. Dùng giải dược dụ Phượng Thần Anh ly khai, Đường Phi bên người không còn ai bảo hộ,hẳn phải chết không thể nghi ngờ !

Nam Vũ mang theo mười tên sát thủ đem sân nhỏ củaHà Tịch bao vây quanh , mà lúc này, Đường Phi phát hiện Phượng Thần Anh không ở bên người cũng đã tỉnh.

Đứng dậy đi ra tìm kiếm, Đường Phi vừa mở cửa, liền nhìn thấy một tình cảnhnhư vậy.

“Các ngươi đang làm cái gì.” Đường Phi lạnh lùng nhìn Nam Vũ.

“Giết ngươi.” Nam Vũ cười, rồi sau đó có chút đau nhẹ nhàng xoa miệng vết thươngtrên trán, hắn diễn tựa hồ quá sức!“Muốn biết là ai để cho ta tới sao?”

“Không muốn.” Đường Phi thẳng tắp đứng, cùng bọn họ giằng co.

“Ha ha ha, ngươi là không muốn biết, hay là không dám biết?” Nam Vũ trào phúng nhìn Đường Phi: “Ngươi cho rằng nam nhânkia thật sự yêu ngươi? Nhầm rồi, người hắn yêu nhất là Hiền vương. Ta nói cho hắn, Tần Nghị đêm nay phái người đi giếtHiền vương, còn nói cho hắn cũng có người muốn tới giết ngươi. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn lựa chọn cứu Hiền vương.”

“Ta chưa bao giờ biết biểu đệ của Tần Nhan là người của Tần Nghị.” Đường Phi không chút khách khí vạch trần nói dối củahắn, là Tần Nghị muốn giết hắn? Hay là Tần Nhan muốn giết hắn? Hắn biết rõ.

“Có cái gì bất đồng? Chuyện Tần Nghị muốn giết ngươi là ta lừa hắn, bất quá hắn lựa chọn Hiền vương, là thật sự.” Nam Vũ vẻ mặt thương xót nhìn Đường Phi: “Thật đáng thương, người yêu ngươinhất bị ngươi hại chết, cuối cùng lại bị ngườimình yêu nhất không chút lưu tình vứt bỏ, báo ứng a!”

Báo ứng! Đường Phi chấn động, trên mặt rốt cục có chút cảm xúc. Đúng vậy, hắn hại chết Hà Tịch, kết quả Phượng Thần Anh lựa chọn, không phải hắn...... Hắn tâm đã chết lặng đến không cảm giác bất luận đau đớn nào nữa. Tâm chết, còn có thể đau sao?

“Các ngươi muốn ta chết phải không?” Đường Phi nhìn về phía mộ phần của Hà Tịch, ánh mắt có chút trống rỗng: “Có thể, hơn nữa các ngươi cũng không cần tự mình động thủ ......” Nói xong, Đường Phi xoay người đi về hướng phòng bếp, đem dầu cùng rượu bên trong một vò lại một vò mang ra.

Nam Vũ nghi hoặc nhìn Đường Phi, nhưng không có xuất thủ ngăn cản. Đường Phi mở ra tất cả vò rượu cùngcan dầu có được, sau đó đối trong phòng bắt đầu hắt lên, thẳng đến khi đem hơn mười vò rượu cùng dầuthấm ướt cả căn phòng, mới nói: “Các ngươi ở ngay tại nơi này chờ xem, chờ ta biến thành tro bụi, phiền toái ngươi đem tro cốt của ta rãi lên mộ phần kế cây anh đào kia. Coi như là, đem những gì Phượng Thần Anh thiếu ta hoàn trả.” Đường Phi nói xong, chậm rãi tiêu sái vào trong nhà, đóng cửa lại.

Nam Vũ tựa hồ đã hiểu ý tứ của hắn, nhưng cũng sợ Đường Phi giở thủ đoạn, liền hạ lệnh cho mười tên sát thủ vây quanh xem, đừng cho Đường Phi đùa giỡn đa dạng gì chạy thoát ra ngoài, sau đó bản thân cũng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt.

Đường Phi đi từng bước mộtvề hướng bài vịHà Tịch, đó là hắn bỏ thời gian một ngày tự mình khắc. Thân thủ cầm lấy, nhẹ nhàng vuốt vuốt, sau đó ôm vào trong ngực.

“Hà Tịch, đây là báo ứng của ta a......” Cầm lấy ngọn nến, Đường Phi ở trên ghế bên cạnh bàn gỗ ngồi xuống, cặp mắt ưng lãnh liệt kia lúc này không còn quang manglúc trước, chỉ có tuyệt vọng trống rỗng, cùng tĩnh mịch.

“Khiến cho ta nhận hết thống khổ liệt hỏa đốt tâm, hoàn trả hết thảy những gì ta nợ ngươi đi...... Thần Anh, chúng ta – vĩnh bất tương phùng.” Đường Phi thì thào nói, ngọn nến trong tay khẽ nghiêng, căn phòng dính đầu rượu và dầu rất nhanh liền bốc cháy. Bởi vì hai ngày qua, thái dương quá mức mãnh liệt đem phòng ốc đều chiếu đến khô ráo, ngọn lửa trong nháy mắt liền biến thành một biển lửa, đem toàn bộ phòng ở đều vây khốn bên trongliệt hỏa.

Nam Vũ thần sắc phức tạp nhìn căn phòng trong nháy mắt liệt hỏa hừng hực, nam nhânnày, thế nhưng lựa chọn tự thiêu...... Nam Vũ rất nhanh khôi phục bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hỏa thế cự đại, mặc kệ như thế nào, hắn chung quy vẫn chết, như vậy đủ cấp biểu ca một cái công đạo.

“A! Cháy rồi! Cứu hoả a !” Một thôn dân đi tiểu đêm nhìn đến hỏa thế trước mắt bị dọa ngây người, thê thảm kêu to.

Nam Vũ nhíu mày, nhìn căn phòng đã bị đại hỏa nuốt chửng, chắc chắn Đường Phi đã táng thân trong biển lửa, liền trầm giọng nói: “Rút!” Trong nháy mắt, mười mộtngườibiến mất sạch sẽ.

Bên cạnh cây đào già, đại hỏa hừng hực kia tựa hồ có thể đốt tẫn hết thảythế giới.

Phượng Thần Anh cưỡi ngựa phóng rất nhanh, nghi hoặc trong lòngtừ từ dâng lên, Tần Nghị trọng tình, năm đó khi hắn giết Tần Phiền,cái loại hận ý này của Tần Nghị tuyệt đối không phải giả bộ, Tần Nhan là thân huynh đệ củahắn, cho dù mưu phản, hắn cũng không có khả năng đối thân đệ đệ chính mình hạ sát thủ. Còn có giải dược, Tần Nhan rõ ràng nói đã tự tay hủy hết thảy giải dược sở hữu, như thế nào còn có thể dùng giải dược cùng hắn làm giao dịch?!

Dây cương căng thẳng, Phượng Thần Anh giựt mạnh cho ngựa dừng lại. Chỉ có hai loại khả năng, một là Tần Nghị thật sự muốn giết Tần Nhan, hai là Nam Vũ lừa hắn!

“Thần Anh, chúng ta – vĩnh bất tương phùng......”

Đường Phi! Phượng Thần Anh kích động nhìn mọi nơi xung quanh, hắn nghe được thanh âmĐường Phi, chân chân thật thật là thanh âm Đường Phi!

Một nỗi sợ hãi vô hạnở trong lòng mở rộng, Phượng Thần Anh quay đầu ngựa, chạy trở về!

Nhưng mà, Phượng Thần Anh vừa cưỡi ngựa chạy không xa, phía sau liền truyền đến tiếng vó ngựahỗn độn. Rất nhanh, hắn đã bị đám ngườikỵ mã tới ngăn cản, cầm đầu chính là Thiết Viêm!

“Thiếu chủ, mời theo chúng ta trở về !” Thiết Viêm lạnh giọng nói.

Phượng Thần Anh cả kinh, mạnh mẽ quay đầu, kêu lên: “Thiết thúc! Ngươi như thế nào biết ta ở nơi này?!”

Thiết Viêm nhướng mày, nói: “Thân phận chủ nhâncó khả năng đã muốn bại lộ, còn có hai thứ kia,Tần Nghị cũng đã biết chúng tồn tại. Hôm nay đã có ngườikhảnghi ở Phương Hoa Lâuđảo vài vòng. Chuyện quá khẩn cấp, chủ nhânbảo ta hiện tại liền đem ngươi mang về!” Buổi sáng hôm nay thám tử bọn họ báo lại, nói Tần Nghị bắt đầu ở toàn thành âm thầm điều tra những người xa lạ từ ba tháng trước tớiMiên Cẩm, Phương Hoa Lâungư long hỗn tạp đã dẫn tới Tần Nghị chú ý đầu tiên, quân đội tuần thành ẩn ẩn có xu hướng tại bốn phía Phương Hoa Lâutập kết. Tần Diệp biết nếu không đi nhất định lại đưa tới Hoàng Diệp rung chuyển, liền mệnh lệnh Thiết Viêm mang theo vài hảo thủ trên đảo đến gặp Phượng Thần Anh, nếu hắn không đi, liền đem người trói lại mang về!

Đi?! Phượng Thần Anh đầu quyền đột nhiên nắm chặt, cùng người kia trở về hắn không cam lòng không tình nguyện, nhưng mà, Đường Phi Mệnh Huyền Nhất Lộ còn cần hắn giúp...... Đường Phi còn ở tại thôn Tiên Hồ !

“Ta muốn đi về trước tìm Đường Phi!” Phượng Thần Anh lướt qua Thiết Viêm, giục ngựa hướng thôn Tiên Hồ chạy tới.

Một tiếng gầm lên, vận khí toàn thân đem vài người ngăn đón hắn nháy mắt đánh văng ra, giục ngựa chạy về thôn.

“Theo sau!” Thiết Viêm ra lệnh một tiếng, dẫn mấy người đuổi theo.

“Giá ! Giá!” Phượng Thần Anh cơ hồ roi cầm trong tay đều muốn bị chặt đứt, bảo mã bởi vì đau nhức điên cuồng mà phóng về phía trước.

Tới thôn càng ngày càng gần, Phượng Thần Anh trong lòng bất an lại càng mở rộng. Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh nhìn đến trong thôn bốc lên từng đợt khói đặc, bên trong còn nhìn thấy một chút ánh lửa.

Sao lại thế này? Phượng Thần Anh cắn răng một cái, đạp lên lưng ngựa vận khinh công bay vọt qua.

“Cứu hoả a! Ngườimau tới!” Người trong thôn la hét khắp nơi, đã dẫn tới nhiều thôn dân bị bừng tỉnh liền chạy ra tiếp nước cứu hoả. Nhưng mà hỏa thế kia quá lớn, hắt vài dũng nước cũng không thấy hiệu quả, ngược lại có xu thế càng lúc càng lớn. May mắn hướng gió ở căn nhà cách những chỗ khác khá xa, mới không hại đến những nhà khác.

Phượng Thần Anh về tới thôn, lẳng lặng nhìn thôn dân bối rối cứu hoả, phòng nhỏtrước mắt kia, là căn phòng đãcùng Đường Phi ở hai ngày, lúc này bị đại hỏa nuốt chửng, trừ bỏ ánh lửa, cơ hồ cái gì cũng nhìn không thấy, càng nhìn không ra thân ảnhchính mình quen thuộc lại quyến luyến.

“Người đâu...... Người đâu!” Phượng Thần Anh kéo qua một ngườiđang cứu hỏa, quát: “Người ở bên trong đâu? Đường Phi đâu?! Đường Phi đâu!”

“Ách, ách, không biết a, chúng ta đang ngủ mơ mơ màng màng chợt nghe nói có hỏa hoạn, sau liền chạy tới cứu hoả !” Thôn dân kia nhìn đến Phượng Thần Anh vẻ mặt sát khí, bị dọa hai chân phát run: “Ta nghe nói là có người phóng hỏa, người ở bên trong cũng không kịp đi ra.......”

“Đường Phi...... Đường Phi! Đường Phi !” Phượng Thần Anh bỏ qua người nọ, giống như phát điên xông tới. Thôn dân đang cứu hoả nhìn đến Phượng Thần Anh hành độngkhông muốn sống, đồng loại bỏ lại thùng nước giữ chặt hắn.

“Vị công tử này, không được a! Ngươi đi vào cũng chỉ uổng phí một cái mệnh!”

“Đúng vậy công tử! Hỏa này quá lớn cảnước cũng không thể dập tắt, trăm ngàn lần đừng đi vào a !”

“Đúng đúng, ngườibên trong khẳng định không sống nổi, trăm ngàn lần đừng đem chính mình đáp thêm vào!”

“A a a !” Phượng Thần Anh chân khí thúc dục đến mức tận cùng, vài thôn dân lôi kéo hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài, hộc máu không ngừng, mắt thấy đều không sống được!

Không ai dám tiến lên ngăn đón Phượng Thần Anh, vừa sợ lại e ngại nhìn nam nhântuấn mỹ điên cuồng trước mắt.

“Ai nói người ở bên trong không sống nổi?” Phượng Thần Anh khóe môi nhếch lên nụ cườilãnh khốc, trong mắt điên cuồng đục ngầu.“Ta sẽ đem người cứu ra, Đường Phi nhất định không có việc gì.”

Phượng Thần Anh xoay người hướng đám cháy phóng đi, nhưng lúc nàyThiết Viêm đã đuổi tới, khinh công nhảy ra liền chắn trước mặtPhượng Thần Anh.

“Thiếu chủ, không cần tái hồ nháo! Chủ nhân đã bởi vì ngươi mà đến, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về!” Thiết Viêm bình tĩnh mặt lạnh lùng nói, Phượng Thần Anh từ nhỏ hắn đã đi theo, cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn bộ dáng điên cuồng như vậy, vì Đường Phi thế nhưng cả mệnh cũng không cần!

“Cút ngay! Đường Phi ở bên trong ! Đường Phi còn ở bên trong!” Phượng Thần Anh hai mắt đã biến thành màu đỏ, thần sắc bình tĩnh nói gần như lạnh lùng, nhưng Thiết Viêm lại rõ ràng nhìn đến trong ánh mắt Phượng Thần Anh đã mất đi tâm trí, chỉ có điên cuồng!

Tẩu hỏa nhập ma! Thiết Viêm chấn động, lập tức trấn định xuống, thừa dịp Phượng Thần Anh không có phát hiện, hết sức xuất thủ nhanh như điện, chỉ cần hắn tiên phát chế nhân, bắt thiếu chủtrước, sẽ không sợ thiếu chủ bởi vì tẩu hỏa nhập ma mà cuồng tính lạm sát kẻ vô tội!

“Ha ha.” Phượng Thần Anh cũng chưa hề đụng tới, trên mặt tươi cười như quỷ mỵ mà âm trầm, Thiết Viêmmuốn xuất thủ cũng sửng sốt, theo bản năng muốn tránh khai, cũng đã không còn kịp.

Phượng Thần Anh cầm trụ tay Thiết Viêmbẻ về phía sau, Thiết Viêm thét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh theo ngạch tế toát ra, hắn đúng là bị cường ngạnh bẻ gẫy cổ tay!

“Còn thất thần làm cái gì! Bắt lấy thiếu chủ !” Thiết Viêm trầm giọng hạ lệnh, trên mặt tràn đầy sắc thống khổ.

“Dạ!” Những người còn lại xuất ra vũ khí chính mình,đồng loạt hướng Phượng Thần Anh công kích.

“Cẩn thận không cần đả thương thiếu chủ!” Thiết Viêm tuy rằng bị Phượng Thần Anh gây thương tích, nhưng lại vẫn lo lắng hắn sẽ bị thủ hạ của mình đả thương. Thôn dân cứu hoả đã sớm bỏ lại thùng nước chạy về nhà mình, sau đó mở ra cửa sổ vụng trộm quan sát tình huốngbên ngoài.

Chân trời truyền đến “Oanh long long” tiếng sấm, mưa ngừng hai ngày lại bắt đầu một giọt một giọt hạ xuống, sau đó là một bức màn mưa dày đặc, biến thành mưa totầm tả.

Phượng Thần Anh tẩu hỏa nhập ma căn bản cái gì cũng nhìn không thấy, nghe không được, trong lòng hắn chỉ có Đường Phi, việc hắn muốn làm chỉ có một, chính là tiến vào trong đám cháy cứu Đường Phi !

Thủ hạ Thiết Viêmmặc dù có vũ khí, lại cố kỵ thân phận Phượng Thần Anh không dám thật sự động thủ, làm sao là đối thủ của Phượng Thần Anh đã lâm vào điên cuồng? Chưa đến mười chiêu, mấy người đã bị Phượng Thần Anh đánh bay ra ngoài, hơn nữa gân mạch đều bị đánh gãy, tay không còn lực.

Bởi vì trận mưa to bỗng nhiên kéo đến, trận đại hỏa dần dần yếu xuống, chỉ còn có mấy chục chỗ lửa nhỏ ương ngạnh giãy dụa.

Phượng Thần Anh một chưởng chụp khai cánh cửa đã bị đốt thành tro bụi, một chưởngnày, cơ hồ tác động đến toàn bộ căn phòng: “Khách lạp” một tiếng, phòng nhỏ đãsớm thành cháy sém liền ầm ầm sập xuống.

Mà lúc này, Phượng Thần Anh rốt cục có phản ứng. Phát điên vọt vào trong phế tích, không để ý vài chỗ vẫn còn bị thiêu đốt cháy sém, chụp lấy mọi thứ ném ra ngoài. Trên tay bị sức nóng làm nổi lên một cái lại một cái bọt nước, lại bởi vì chủ nhân không quan tâm mà vỡ tan, máu tươi chảy ra.

“Đường Phi! Đường Phi! Đi ra, đừng trốn nữa, ta đến đây, mau ra đây a!” Phượng Thần Anh trên mặt đã phân không rõ là nước mưa hay là nước mắt: “Ngươi đừng bỏ lại ta, ngươi nói sẽ tha thứ cho ta, ngươi đáp ứng cùng ta rời đi!” Phượng Thần Anh điên cuồng, cũng giống như đêm đó, Đường Phi điên cuồngkhi thấy bùn đất trút xuống. Đêm đó là Đường Phi dùng tay trần đem hắn từ trong phế tích lầy lội đào ra, là Đường Phi cứu hắn. Lần này, hắn cũng có thể cứu Đường Phi !

“Đường......” Phượng Thần Anh bỗng nhiên dừng động tác, thẳng tắp nhìn một chỗ dưới đất.

Qua thật lâu thật lâu, Phượng Thần Anh mới từng chút lau đi nước mưa cùng nước mắttrên mặt, lộ ra một cái mỉm cười như hài đồng, thân thủ gắt gao nắm lấy một bàn tay đã cháy đen từ trong phế tích lộ ra, nói: “Tìm được rồi, Đường Phi, ta tìm được ngươi rồi.”

## 93. Chương 93

Khi Tần Diệp đuổi tới thôn, Phượng Thần Anh đã muốn điên rồi. Thiết Viêmcùng vài tên thủ hạ đứng cách Phượng Thần Anh không xa, thương xót nhìn Phượng Thần Anhôm một khối tiêu thi ngây ngô cười.

“Thần Anh!” Tần Diệp đến gần vừa thấy, trong lòng đột nhiên đau xót, một đầu tóc bạc chói mắt, cơ hồ đâm thẳng vàoánh mắt hắn!

Tẩu hỏa nhập ma, một đêm tóc bạc. Tần Diệp mới bắt đầu hiểu được, hài tử lúc trước thường nói hận hắn, đã vì yêu mà chấp nhất đến tình trạng này, nhập ma, phát điên.

“Chủ nhân!” Thiết Viêmcùng mọi người nhìn thấyTần Diệp, lập tức quỳ trên mặt đất hành lễ.

Tần Diệp không để ý đến bọn họ, cước bộ phù phiếm hướng tới Phượng Thần Anh.

“Thần Anh......” Tần Diệp ách thanh kêu tên Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh nghe được có người kêu hắn, ngẩng đầu lên đối Tần Diệp ngây ngô cười. Hoàn toàn là một bộ dángthiên chân vô tà, đối hắn nói: “Phụ thân, ngươi xem, đây là Đường Phi, ngườita yêu nhất.”

Phụ thân! Tần Diệp lại chấn động, hai chân cơ hồ đứng không vững, từ khi Hoa nhi ngủ say bất tỉnh, Thần Anh có bao nhiêu lâu không gọi hắn là phụ thân? Tần Diệp hai mắt ướt át, đau lòng tột đỉnh, hắn cùng hài tử, đúng là vẫn không thể chiếm được hạnh phúc sao? Là Lan nhi nguyền rủa sao?

“Thần Anh,” Tần Diệp tựa hồ trong nháy mắt già thêm vài tuổi, gù lưng ngồi xổm bên ngườiPhượng Thần Anh, thật cẩn thận nắm cả vai hắn, không đành lòng nhìn thi thể cháy đen trong lòng hắn, nức nở nói: “Thần Anh, cùng phụ thân trở về đi, hắn đã chết, biết không? Tựa như cha ngươi, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại......”

“Chết ?” Phượng Thần Anh ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, nặng nề lặp lại một lần: “Chết ?” Ánh mắt mờ mịt dần dần trở nên điên cuồng, trong mắt đã phiếm quang mangthị huyết tàn bạo. Trên mặt lại lộ vẻ mỉm cườigiống như Tu La, trong miệng thì thào tự nói: “Chết, đúng vậy, Đường Phi của ta đã chết.” Phượng Thần Anh mạnh mẽ ngẩng đầu, đối Tần Diệp lộ ra một cái mỉm cườitàn nhẫn đến cực điểm, thanh âm âm lãnh giống như từtrong Địa Ngục truyền ra vậy: “Đều phải chết, tất cả các ngươi đều phải chết!”

Tần Diệp rùng mình, Phượng Thần Anh đã hướng hắn công kích đến. Tần Diệp lắc mình tránh thoát, đợi hắn xoay người, Phượng Thần Anh đã không thấy bóng dáng, chỉ để lại thi thểĐường Phi.

“Chủ nhân !” Thiết Viêm chạy tới: “Thiếu chủ chạy về hướng trong thành!”

Tần Diệp trong lòng trầm xuống, mắt nhìn Thiết Viêmcùng vài thuộc hạ, liền nói: “Các ngươi trước mang thi thể Đường Phi rời đi, ta đuổi theo!”

“Dạ!” Thiết Viêm vừa mới lên tiếng trả lời, Tần Diệp đã chạy xa.

Hiền vương phủ từ trên xuống dưới đã đắm chìm trongmột biển máu, Hiền vương tạo phản, nhưng Tần Nghị lại niệm tình huynh đệ không khu đuổi gia thần củahắn, vẫn cho một ít ngườikhông muốn đi ở lại trong phủ. Cho nên, Hiền vương phủ lưu lại một trăm sáu mươi lăm người, đều chết ở trong tayPhượng Thần Anh, bao gồm Nam Vũtránh ở trong phủ.

Đến chậm một bước,Tần Diệp ở trong vương phủ tìm một vòng đều không tìm được Phượng Thần Anh, nhìn thấy Nam Vũđã bị toái thi vạn đoạn, lại nhìn xem thi thể không trọn vẹn không đầy đủ tràn ngậptrong phủ, trong lòng càng lạnh. Phượng Thần Anh đã hoàn toàn mất đi thần trí, Đường Phi chết kích phát dục vọng điên cuồng hành hạ người khác trong lòng hắn. Hiền vương phủ cao xuống thấp một trăm sáu mươi lăm người chết thảm, nói vậy Tần Nghị bên kia cũng đã thu được tin tức, hắn phải mang đi Phượng Thần Anhtrước lúc bị Tần Nghịcản trở.

Phượng Thần Anh vừa có thể huyết tẩy Hiền vương phủ, vì thay Đường Phi báo thù, như vậy địa phươngkế tiếp, chính là hoàng lăng!

Nghĩ đến đây, Tần Diệp xoay người hướng hoàng lăng đuổi theo.

Hoàng lăng.

Phượng Thần Anh cả người đầy huyết vừa ra tay sẽ giết thị vệtrông coi hoàng lăng, đi từng bước một vào trong lăng tẩm. Tần Nhan chính là đang quỳ gối trên bồ đoàn, vẻ mặt thành kính nhớ kỹ Pháp Hoa kinh. Nghe được tiếng bước chân, Tần Nhan hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, thoáng sửng sốt. Phượng Thần Anh tựa như quỷ Tu La trong địa ngục đi ra,chậm rãi đi về hướng hắn, trong mắt không cótình cảm thuộc về con người, khóe miệng vẽ lên độ cong vô tìnhlạnh như băng.

“Thần Anh, tóc của ngươi!” Tần Nhan mạnh mẽ đứng lên, nhìn Phượng Thần Anh một đầu tóc bạc nhiễm huyết, vẻ mặt kinh hách cùng không dám tin.“Vì cái gì, ngươi vì cái gì biến thành như vậy?!”

“Hừ.” Phượng Thần Anh cười lạnh đi về phía trước, không có trả lời.

Rốt cục cảm nhận được Phượng Thần Anh sát ý, Tần Nhan rùng mình, trong mắt tràn đầy không tin cùng tổn thương: “Ngươi, muốn giết ta?”

Phượng Thần Anh ở trước mặt Tần Nhan dừng cước bộ, che lấp tầm nhìn của hắn: “Đường Phi chết như thế nào, ta muốn ngươi cảm thụ thống khổ so với hắn gấp trăm ngàn lần!” Dứt lời, không đợi Tần Nhan hiểu được, hai mắt truyền đến đau đớn làm người ta muốn chết -- Phượng Thần Anh thế nhưng rõ ràng dùng hai ngón tay móc xuống cặp mắt hắn!

“A ! !” Tần Nhan thống khổ che lại hai hốc mắt trống rỗng máu chảy không ngừng, trên mặt đất lăn lộn kêu thảm thiết, Phượng Thần Anh mỉm cười tiến lên, xé ra một khối màn che dùng làm dây thừng đem Tần Nhan trói lại.

“Đừng, Thần Anh...... van cầu ngươi buông tha ta......” Tần Nhan cầu xin tha thứ đã dẫn theo thống khổ cùng sợ hãi khóc nức nở, bởi vì cực độ sợ hãi khiến trên mặt biểu tình vặn vẹo, hốc mắt trống rỗng không ngừng chảy xuống huyết lệ. Thân thể bị trói theo bản năng lết về phía trước mấp máy, tựa hồ muốn chạy tới địa phương an toàn.

Phượng Thần Anh không để ý đến động tác Tần Nhan muốn chạy trốn, mỉm cười tiến lên một chưởng đem tế đàn hoàng gia rất nặng kia chụp thành một đống gỗ vụn. Đèn dầu cùng nến trên dàn tế bị đánh nghiêng, nháy mắt liền dấy lên liệt hỏahừng hực. Vừa lòng nhìn hết thảy này, Phượng Thần Anh xoay người một phen nhắc trở lại Tần Nhan đangmuốn chạy trốn, “rắc rắc” vài tiếng, không lưu tình chút nào chặt đứt tay chân hắn.

Một bên kéo Tần Nhan hướng về trận đại hỏa, Phượng Thần Anh một bên cười nói: “Ngươi có lẽ không phát hiện Đường Phi biến thành dạng gì đi? Rất nhanh, ngươi có thể biến thành giống như hắn vậy!” Nói xong, Phượng Thần Anh trực tiếp đem Tần Nhan đang khóc kêu ném vào đống lửa.

Hỏa thế vẫn chưa lớn, thiêu không chết được một người. Phượng Thần Anh nhìn Tần Nhankhông ngừng ở trong đống lửa thống khổ quay cuồng, vẻ mặt ngây thơ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau lại cười, đem mọi thứ có thể thiêu ở nơi này, đều ném vào đống lửa . Nháy mắt, hỏa thế càng vượng!

“A a a ! !” Tần Nhan thống khổ ở trong lửa giãy dụa, khối vải cột lấy hắn đã sớm bị đốt đứt, nhưng Phượng Thần Anh bẻ gẫy tay chân hắn, hắn chỉ có thể thống khổ tuyệt vọng ở trong hỏa không ngừng quay cuồng giãy dụa.

Phượng Thần Anh ngồi xổm bên cạnh nhìn, cười đến thiên chân vô tà. Chóp mũi truyền đến mùi thịt nướng gay mũi, tiếng kêu thê lương thảm thiết của Tần Nhan cũng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến cuối cùng không còn phát ra thanh âm, thậm chí ngay cả động tác giãy dụa cũng đình chỉ.

Phượng Thần Anh “Ha ha” cười, trong khi cười bỗng nhiên để rơi nước mắt, trong miệng vô ý thức nỉ non: “Ngươi chết lại có tác dụng gì đâu? Đường Phi của ta rốt cuộc không về được, không về được......”

Nâng lên bàn tay, Phượng Thần Anh thấy được một đạo vết thương thật dài lúc trước vì cứu Đường Phi mà để lại, Đường Phi nói, đây là đoạn chưởng, điềm xấu.

“Phi nhi, chờ ta......” Nhắm mắt lại, Phượng Thần Anh đem toàn bộ nội lực ngưng tụ ở lòng bàn tay, sau đó hung hăng hướng thiên linh cái trên đầu chụp xuống!

“Thần Anh!” Tần Diệpđúng lúc đuổi tới,xuất thủ nhanh như chớp điểm thụy huyệt của Phượng Thần Anh, rốt cục ở thời khắc mành chỉ treo chuông, cứu được một mạng nhỏ củaPhượng Thần Anh.

“Hài tử ngốc......” Tần Diệp đón lấy thân thể Phượng Thần Anh ngã xuống, nhẹ giọng nói, mắt tràn đầy đau lòng.

Tần Nhan thi thể còn đang bị đốt cháy, Tần Diệp ảo não nhìn thoáng qua, một phen ôm lấy Phượng Thần Anh tính ở trước khi Tần Nghị thu được tin tức rời đi.

Vừa mới ra khỏi nghĩa trang lịch đạitiên đế, cấm vệ quân đã vây quanh nơi này, một đội thị vệ chỉnh tề trật tự vào hoàng lăng.

Tần Nghị loan giá đứng ở trước mặt, Thuần Vu Quyết cưỡi ngựa hậu giáở một bên. Tần Nghị đông lạnh nhìn Tần Diệpcùng Phượng Thần Anh, Tần Diệp cũng nhìn Tần Nghị, khí thế kiệt ngạo nửa điểm không thua hắn! Lúc này, một thị vệ cuống quít từ trong lăng mộ đi ra, sắc mặt trắng bệch nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng! Hiền vương...... Hiền vươngđã bị chết cháy!”

Cái gì?! Thuần Vu Quyết cả kinh, thậm chí ngay cả Tần Nghịluôn luôn trấn định thoáng chốc sắc mặt đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Thần Anhhôn mê bất tỉnh, vẻ mặt sát ý: “Người tới, đem hai nghịch tặc này bắt lại, nếu dám phản kháng, giết không tha!”

“Dạ!” Hơn một ngàn cấm vệ quân đang muốn tróc nã bọn họ, một đạo bóng người từtrong cấm vệ quân phóng ra ra, hoành kiếm che ở trước mặtTần Diệp, thanh âm lạnh lùng nói: “Ai dám đối chủ nhân vô lễ!” Ngay sau đó, lại có mười người từ các nơi nhảy ra, làm thành một vòng tròn đem Tần Diệpcùng Phượng Thần Anh bảo hộ ở chính giữa.

“Đều dừng tay!” Tần Nghị bỗng nhiên quát, mặc kệ thân phận nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, sắc mặt có chút kỳ quái. Thuần Vu Quyết cũng đi theo xuống. Cấm vệ quân thấyTần Nghị ly khai loan giá, đồng loạt đối Tần Nghị quỳ xuống.

Tần Nghị gắt gao nhìn chằm chằm Tần Diệp, thần sắc phức tạp. Khó trách vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy người này, có một loại cảm giácquen thuộc, hắn cùng với hoàng gia gia, có bảy tám phần giống nhau.

“Thuần Vu tướng quân lưu lại, những người khác, lui về phía sau một trăm dặm!” Tần Nghị trầm giọng hạ lệnh.

Thống lĩnh cấm vệ quân vô thố nhìn Thuần Vu Quyết liếc mắt một cái, Thuần Vu Quyết đối hắn gật gật đầu. Thống lĩnh kia yên lòng, phất tay quát: “Lui về phía sau một trăm dặm!”

Mọi người lui lại, Tần Nghị mới chậm rãi đi về hướng Tần Diệp, Thiết Viêm đề phòng chặn lại Tần Nghị, không cho hắn tiến lên. Thiết Viêm thu được tin tức Tần Nghị ra cung tới hoàng lăng,sau liền mang theo đội thân vệ của Tần Diệpchạy lại đây.

Thuần Vu Quyết rùng mình, cũng tiến lên đem Tần Nghị chắn phía saumình, sắc mặt giận dữ nhìn Thiết Viêm.

“Thiết Viêm, lui ra.” Tần Diệp đem Phượng Thần Anh đưa cho cái thị vệ bên người, tiến lên vỗ vỗ vaiThiết Viêm. Thiết Viêm gật đầu, đứng ở phía sau hắn.

Thuần Vu Quyết cũng lui xuống, Tần Nghị tiến lên một bước cùng Tần Diệp đối diện, tâm tình phức tạp há miệng thở dốc, không biết nên nóicái gì.

“Ngươi làm nhiều chuyện như vậy, không phải muốn gặp ta? Hiện tại ta ở trước mặt ngươi, lại một câu cũng không nói được ?” Tần Diệp lạnh nhạt nhìn Tần Nghị nói.

Tần Nghị sửng sốt, nguyên lai việc hắn làm, vị này đều biết......

“Trẫm......” Tần Nghị có chút chột dạ tránh được ánh mắtTần Diệp: “Trẫm chỉ không hy vọng Hoàng Diệp bởi vì Lưu Phương đế nhất thời hồ đồ mà gặp kiếp nạn.”

Tần Diệp trào phúng cười, nói: “Ngươi không hy vọng Hoàng Diệp bị kiếp nạn, hay là không hy vọng giang sơn của ngươi bị uy hiếp? Hài tử, nếu ta muốn giang sơnnày, ba mươi năm trước sẽ không rời đi.”

Tần Nghị nhíu mày, xem nhẹ Tần Diệp châm chọc, có chút khí thế bức người nói: “Ngươi không muốn giang sơn, vì cái gì còn muốn trở về?”

“Bởi vì nhi tử củata.” Tần Diệp khoanh tay lạnh lùng nói: “Nếu không phải vì con ta, ta tuyệt đối sẽ không tái trở lại nơi đây.” Năm đó thời điểmLưu Phương đế phái người đuổi giết Hoa nhi, hắn liền thề không đặtchân vào Miên Cẩm một bước, nếu không phải chuyện của Thần Anh, hắn tuyệt đối sẽ không trở lại!

“Nhi tử của ngươi?!” Tần Nghị nghi hoặc, sau đó nhìn về phía Phượng Thần Anh, chấn động, thất thanh kêu lên: “Phượng Thần Anh là nhi tử củangươi?!”

“Không sai, Thần Anh là nhi tửduy nhất của ta.” Tần Diệp quay đầu nhìn về phía Phượng Thần Anh, mắt tràn đầy từ ái: “Năm đó ta cùng hắn có chút hiểu lầm, mới làm cho hắn trốn đến Miên Cẩm.” Nhưng lại thuận tay lấy theoNgự Long Lệnh, may mắn cho tới bây giờ tấmNgự Long Lệnhkia còn chưa xuất thế, nếu không thật sự thiên hạ đại loạn!

Tần Nghị nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt dẫn theo hận ý không cam lòng, người này giết hai thân huynh đệ của hắn, thế nhưng cũng cùng hắn có quan hệ huyết thống?! Thuần Vu Quyết lo lắng nhìn Tần Nghị liếc mắt một cái, không thể không nói, chân tướng này quả thật đả kích Tần Nghị. Chỉ trách bọn họ tính thiếu, Tần Diệp năm đó mang theo ái nhân trốn đi, ba mươi năm trôi qua, hắn đương nhiên là có hậu nhân!

Tần Nghị rất nhanh khôi phục bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tần Diệp, nói: “Thì đã sao? Phượng Thần Anh giết huynh trưởng cùng đệ đệ củatrẫm, về quốc pháp,về tình lý, trẫm cũng không thể tha hắn!”

“Hừ,” Tần Diệp hừ cười một tiếng, mắt tràn đầy khinh thường: “Nếu ta nhất định phải dẫn hắn đi?”

“Như vậy, trẫm sẽ ban bố tru sát lệnh, càng cùng với Lang Hiên liên hợp, vô luận chân trời góc biển, trẫm đều phải giết hắn!” Tần Nghị không sợ hãi nhìn Tần Diệp, người mà bản thân hẳn phải tôn xưng một tiếng hoàng bá bá, nói từng chữ một: “Trẫm, mới là hoàng đế Hoàng Diệp!”

Thiết Viêmkhi nghe nói thế thì biến sắc, đang muốn mở miệng, đã thấy Tần Diệp nâng tay lên ngăn trở hắn. Tần Diệp cười cười, nói: “Ngươi rất đảm lượng, cũng rất quyết đoán. Hoàng Diệp ở trên tayngươi, là phúc khí củadân chúng.”

Tần Nghị khó hiểu nhìn hắn, Tần Diệp còn nói: “Ta dùng thứ trong tay ta, đổi lấy một cái mệnh củanhi tử, cũng đáp ứng ngươi, ta cùng Thần Anh, không còn sống, không bao giờ đặt chân vào Hoàng Diệp nửa bước.”

“Chủ nhân!” Thiết Viêm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tần Diệp, không trở về Hoàng Diệp cũng không có gì, dù sao tiểu đảo củabọn họ cũng không thuộc về nơi này, nhưng mà lệnh bài cùng thiết khoán kia, là Lưu Phương đế lưu lại cho chủ nhâna!

Tần Nghị trầm mặc nhìn Tần Diệp thật lâu, sau mới nói: “Trẫm đáp ứng ngươi, bất quá trẫm cũng có một yêu cầu, nếu Phượng Thần Anh xuất hiện ở Lang Hiên, trẫm sẽ không buông tha hắn.”

Tần Diệp ánh mắt lạnh lùng, vẫn là nói: “Không thành vấn đề.”

“Chủ nhân!” Thiết Viêm lắc mình đến phía trước Tần Diệp, vẻ mặt hàn sương: “Tiểu tử này khinh người quá đáng!”

“Làm càn!” Thuần Vu Quyết trầm giọng quát: “Dám đối Hoàng Thượng bất kính!”

“Thiết Viêm, lui ra đi.” Tần Diệp thản nhiên nói: “Từ ngày hôm nay, chúng ta cùng Hoàng Diệp, không còn quan hệ.” Nói xong, liền tiếp nhận Phượng Thần Anh rời đi, vừa đi vừa đối Tần Nghị nói: “Thứ ngươi muốn, ta sẽ cho người đưa đến trước mặtngươi.”

Thiết Viêm không cam lòng trừng mắt nhìn Tần Nghị liếc mắt một cái, dẫn nhữngngườikhác đi theo.

Tần Nghị đưa lưng về phía bọn họ, vẻ mặt trầm tĩnh.

Thẳng đến khi thân ảnh mấy người biến mất, Thuần Vu Quyết mới lên tiếng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Tần Nghị nghiêng đầu đối Thuần Vu Quyết cười nhẹ, nói: “Ta có thể có chuyện gì? Dù sao mục đích cũng đạt được......” Dứt lời trên mặt có chút bi thương, đáng tiếc, vẫn không thể giữ Tần Nhan một mạng.

Lúc này, nhìn đến đám người Tần Diệprời đi, cấm vệ quân chạy lại đây.

“Thu hồi thi cốtHiền vương, an táng cho hắn.” Tần Nghị nói xong, liền dắt Thuần Vu Quyết rời khỏi.

Ban đêm, Tần Nghị thu được thứ do Tần Diệp đưa tới, đan thư thiết khoán cùngNgự Long Lệnh. Đêm đó, Tần Nghị liền đem hai thứ này hủy sạch, rồi một mình ngồi lẳng lặng trên long ỷ một đêm.

Tần Diệp dẫn đám người Thiết Viêmcòn có tro cốtĐường Phi, ở bến đò lên thuyền, hướng Tần Phượng đảo trở về. Phải về nhà, mỗi người tâm tình lại dị thường trầm trọng. Đặc biệt là Ưu nhi cùng Mặc Trúc, Đường Phi chết, Phượng Thần Anh một đêm tóc bạc cùngnhập ma phát điên, cơ hồ cũng đem bọn họ hủy đi. Thiết Hoán từ khi nhìn thấy Phượng Thần Anh, sau cũng không nói chuyện nhiều, bao gồm đối với Thiết Viêm. Phượng Thần Anhlẳng lặng cùng mê man vẫn ôm tro cốtĐường Phi, một đêm xảy ra rất nhiều chuyện tình, hắn căn bản không biết nên như thế nào đối mặt. Còn có Cốc Dươngcăn bản không muốn đi theo bọn họ trở về, khi phát hiện Phượng Thần Anh tình huống thật sự phi thường không xong, vẫn lựa chọn lưu lại.

Đoàn người, ở trong bi thương trầm trọng, bước trên đường về.

----------------

Lời tác giả: Được rồi ~ chương tiếp theo cả nhà Thủy Thủylên sàn diễn a ~~Về phần Đường Phi...... khụ khụ, nếu đã chết cháy như vậy, chương kế tiếp bắt đầu, đổi thụ -- a, đương nhiên là nói giỡn, chuyện tình dễ bị sét đánh như vậy, Bích Thủycó thể làm sao? Đương nhiên sẽ không! Như vậy, chương tiếp theo bắt đầu đổi công –aa, đương nhiên cũng nói giỡn thôi, nói giỡn thôi, chuyện tình dễ bị thiên lôi giáng búa như vậy, Bích Thủycũng tuyệt đối không làm! Tuyệt đối không làm! E hèm, thôi thì hạ hồi phân giải.

## 94. Chương 94

Ba năm sau, Quỷ Tà, quốc đô Mị thành.

Ở một góc cuối cùng của ngã tư đường, có một quán ăn nhỏ khiêm tốn, cũng là một quán ăn không nổi danh. Quán ăn tuy nhỏ, nhưng rất sạch sẽ, món ăn không nhiều lắm, nhưng hương vị rất hảo, từ xa có thể ngửi được mùi đồ ăn bên trong bay ra, nơi này tối nổi danh đó chính là gà nướng. Giá tiền vừa phải, mùi vị thơm ngon, mặt tiền cửa hàng không lớn, nhưng vừa đến giờ cơm, khách liền nhiều giống như mây trời, phần lớn vẫn là công tửnhà giàu có uy tín danh dự, chỉ vì mộtmón ănchiêu bài ở này, cũng không để ý thân phậnchính mình, cùng bình dân bá tánh, ngồi ở quán ănnhỏ hẹp,chung một bàn ăn cơm.

Nơi này lão bản cũng kỳ quái, thân hình cao lớn lại cực kỳ gầy yếu, cả ngày đều mặc một thân hắc y, trên đầu đội mũ samàu đen. Không có người biết hắn trông ra sao, không có người biết hắn từ đâu tới đây, cũng không có người biết hắn là người nào. Chỉ biết là vị lão bản này họ Đường, nói chuyện thanh âm trầm thấp, hơi khàn khàn, lại đặc biệt dễ nghe. Ở một ngày nào đóba năm trước đây, hắn liền như vậy cô độc một mình đi tới nơi này, định cư ở một tòa tiểu viện tối đơn giản trongkhu dân cư. Sau đó trong một đêm, ở ngay sát mặt đường mở quán ăn nhỏ này, thu nhập hai phạm nhânbị tra tấn đã được phóng thích, từ trên đường mang về bốn hài tử lưu lạc làm tiểu nhị. Lão bảnkỳ quái, nhân viên cửa hàngkỳ quái. Vừa mới bắt đầu, dân chúng đều thực bài xích tiểu quán ănvô danh này, cho dù nơi đó bay ra mùi vị quả thật rất mê người, cũng không có người đến ăn. Lão bản cùng bọn tiểu nhị trong điếm đều đem thức ăn còn dư của một ngày cấp khất cái cùng dân du cư trong thành đưa đi, dần dần chung quanh quán ăntụ tập rất nhiều ngườikhông nhà để về, như vậy lại càng không có khách hàng tới tạo sinh ý. Ở thời điểm mọi người nghĩ không tới một tháng,quán ăn sẽ đóng cửa, Đường lão bản lại cách quán ăn không xa, mua về một tiểu viện đã đổ nát, đem mọi người tụ tập ở trước cửa quán ăn đều đưa về đây. Dần dần, tiểu viện được thu thập thỏa đáng, bắt đầu có hương vị gia đình, bên trong ở rất nhiều người.

Cứ như vậy, quán ănnhỏ này ở sát mặt đường chống đỡ khoảng nửa năm, vào thời điểmcuộc thi khoa cử ba năm một lần diễn ra, là lúc bắt đầu có khách hàng đầu tiên. Bởi vì đó là một thư sinhkhốn cùng, thất vọng đi thi, vào kinh hắn tiêu hết tiền bạc sở hữu trên người. Ngày đó hắn đói đến thật sự chịu không nổi, dùng hai đồng tiền cuối cùng mua một bát mì không. Đêm đó, thư sinh sau khi ăn xong mì, cư nhiên để lại nước mắt, nói hắn cả đời này đều chưa từng nếm qua một bát mì không ngon như vậy. Thấy được quán ănnày sinh ý thiếu thốn, thế nhưng chủ động kiếm khách hàng cho quán, khen ngợi những thứ kia ăn ngon như thế nào, trên đường mọi người cảm thấy thư sinh trước mặt là đói đến hồ đồ, lúc ấy cho dù cho hắn một chén cháo loãngcũng cảm thấy là mỹ vị ngon nhất thiên hạ. Đối mặt mọi người cười nhạo, thư sinh cũng không cảm thấy bị nhục nhã, mà là kiệt lực khuyên bảo khách nhân đi vào nếm thử. Cuối cùng thật có một người khách nhân chịu không nổi hắn dây dưa, miễn cưỡng đáp ứng đi thử một lần. Khách nhânkia xem danh sách món ăn trên bài thiếp, giá cả thật sự rất rẻ, ôm ý niệm dù sao gọi vài món cũng không tốn bao nhiêu, liền tùy tiện điểm vài món điểm tâm. Thời điểm đồ ăn vừa đặt lên bàn,khách nhânkia đã bị hấp dẫn, thử ăn một ngụm, sau thiếu chút nữa đem đầu lưỡi chính mình đều nuốt vào! Tiếp đókhách nhânkia thậm chí ngay cả đồ ăn rơi vãi cũng không chừa, mỗi món ăn cơ hồ đều bị hắn liếm cho sạch sẽ!

Nhìn đến khách nhânnày ăn đến khoa trương như vậy, lại có vài người ôm thái độ nửa tin nửa ngờ đi đến, sau đó đều biến thành giống như khách nhânđầu tiên kia, bộ dáng như Thao Thiết ăn không biết mệt.(tương truyền Thao Thiết là một thượng cổ ma thú, có cái miệng rất rộng, ăn rất nhiều, cơ hồ không bao giờ ngừng nghỉ, hơn nữa rất kén chọn thức ăn, mỹ vị trên thế gian đều đã nếm qua. Ai đọc qua bộ Tru Tiên của Tiêu Đỉnh sẽ biết, Thao Thiết là ma thú tùy thân đi bên cạnh Thú Thần)

Từ ngày đó, bởi vì có một thư sinh hỗ trợ,quán ănnhỏ mỗi ngày cơ hồ đều không còn chỗ ngồi. Cũng bắt đầu từ ngày đó, quán ănnhỏ cơ hồ không còn thời điểm rảnh rỗi.

Ba năm trôi qua, vị Đường lão bản kia vẫn thần thần bí bí như cũ. Quán ăn cũng không có mở rộng mặt tiền, giá thức ăn cũng không hề điều chỉnh. Duy nhất thay đổi cũng chỉ có bốn tiểu nhịtrong điếm kia, đều trưởng thành hơn rất nhiều.

Hôm nay, quán ănvẫn nhiều ngườitrước sau như một. Đường Phi vừa vàoquán, liền phát hiện không khí có điểm không đúng. Xuyên thấu qua hắc satrước mắt, Đường Phi tìm được ngọn nguồn sựbất an, có một bàn vừa thấy liền biết là loại khách nhânkhông tốt, ở thời điểm hắn vào,liền vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn mình.

Trong đám tiểu nhị có một thiếu niên tên là Tử Quân hướng hắn chạy tới, khiếp sợ nhìn bàn khách nhânkia nhỏ giọng nói với Đường Phi: “Đường ca, ngươi phải cẩn thận, bàn khách nhânđó là tên côn đồ trên đường, vừa rồi còn đối, còn đối tiểu Đình nhi động tay động chân !”

Tìm phiền toái? Đường Phi nghi hoặc, hắn giống như chưa từng đắc tội qua người nào đi?“Tiểu Đình đâu ?” Đường Phi thấp giọng hỏi.

“Ta đem nàng đưa về phòng bếp, Hải thúc cùng Ngô thúc che chở cho nàng! Bọn họ là ác bá phố này, không ai dám chọc bọn hắn!” Tử Quân khó chịu nói, nghĩ đến tiểu Đình nhi bộ dángkhuất nhục, hắn thật sự muốn giết người !

Vỗ vỗ vai Tử Quân, ý bảo hắn không cần lo lắng, nói: “Các ngươi vài người trước tiên ở nơi này tiếp đón khách nhân, ta đi nhìn xem tiểu Đình.” Nói xong, Đường Phi lập tức hướng phòng bếp đi đến. Còn chưa được mấy bước, một tên côn đồ trong bàn bên kia bước lại đây, ngăn cản đường đi của Đường Phi.

Thấy không rõ gương mặt Đường Phi dưới hắc sa, tên côn đồ vẻ mặt trêu đùa nói: “Đường lão bản, mấy người bọn ta hôm nay đồng ý đến tiểu địa phương này củangươi ăn bữa cơm, là đã cấp mặt mũi cho ngươi! Nếu ngươi không đem tiểu cô nương vừa rồi giao ra giúp chúng ta uống chén rượu, cẩn thận về sau không chịu nổi!”

Đường Phi thản nhiên quét người nọ liếc mắt một cái, thân thủ đem người đẩy ra, tiếng nói có chút khàn khàn mang theo chán ghét nói: “Quán chúng ta không chào đón người như ngươi vậy, Tử Quân, Tử Thanh,Tử Mạch, tiễn khách!”

Tử Quân, Tử Thanh,Tử Mạch, ba người chính là tiểu khất cáiba năm trước đây Đường Phi từ trên đường mang về, nghe được Đường Phi tự mình hạ lệnh trục khách, nhất thời trong lòng cũng không còn sợ hãi, vọt tới trước mặtmấy tên côn đồ kia, hô: “Có nghe hay không, lão bản chúng ta bảo các ngươi cút! Thời điểm cút khỏi đây nhớ rõ đem tiền trả đầy đủ, quán ănchúng ta không phải địa phương các ngươi ăn chầu uống chực!”

Những khách nhântrong quán cũng bắt đầu chỉ trỏ mấy tên côn đồkia, thời điểm bọn chúng động thủ đùa giỡn tiểu Đìnhmới mười bốn tuổi,bọn họ một đám tuy rằng bất bình hành vị cũng không dám lên tiếng, nhưng hiện tại dưới tình huống một người hô, trăm người ứng, khiến lá gan bọn họ tăng thêm!

Mấy tên côn đồ có chút sợ hãi nhìn người trong quán, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tình trạng như vậy. Gã nhảy ra ngăn lại Đường Phi lúc nãy cảm thấy trên mặt không nhịn được, mạnh mẽ đẩy Đường Phi một phen, mắng: “Mẹ nó, hôm nay không đem nữ nhân kia giao ra đây, lão tử hủy đi điếm của ngươi!”

“Ngươi dám động đến Đường ca củachúng ta?! Ta liều mạng với ngươi!” Đám người Tử Quân thấy bọn họ động thủ, liền triệt khởi tay áo,nắm chặt đầu quyền đánh tới!

Quán ănnháy mắt rối loạn, Đường Phi cau mày cho khách nhântrong điếm đều ra ngoài, đám ngườivừa mới sơ tán, Hải thúc cùng Ngô thúc tại trù phòng cánh tay thô dài, lưng hùm vai gấu,liền vác hai thanh khảm cốt đao trên vai lao tới, một bên to: “Ai dám tháo dỡ quán ăn của lão bản chúng ta, chúng ta liền chém kẻ đó!” Thậm chí ngay cả tiểu Đìnhvừa bị khi dễ hồi nãy, cũng cầm một cái thìa sắt chạy ra, khóe mắt còn vương nước mắt, môi một bên run run một bên khẽ kêu: “Ta cũng theo các ngươi liều mạng!”

Vốn định việc lớn hóa nhỏ, Đường Phi nhìn tình huống trước mắt quả thực dở khóc dở cười, nhanh chóng tiến lên ngăn lại Hải thúc cùng Ngô thúc đang muốn chém người, lại kéo về tiểu Đìnhchỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì. Xoay người vừa định dọa mấy tên côn đồ kia,nói nếu không đi sẽ báo quan, Đường Phi đã bị một tên trong đó xả hạ hắc sa trên đầu.

“A!” Tên côn đồ kêu một tiếngthảm thiết, nhất thời sợ tới mức hai chân như nhũn ra ngã trên mặt đất.

Bên dưới hắc sa, là một gương mặt xấu như quỷ mỵ. Khuôn mặt tựa hồ đã bịlửa thương tổnqua, vân da đen đỏ rối rắm cuộn vào nhau, không có một chỗ nào là hoàn hảo. Trên gương mặt vặn vẹo chỉ có một đôi ưng mâukhông mang theo một tia tình cảm, lãnh liệt, bức nhân.

Trừ bỏ đám người Tử Quân đã sớm xem qua hình dạng của Đường Phi, thậm chí ngay cả mọi người ở bên ngoài xem náo nhiệt đềubị dọa hút một ngụm lãnh khí! Ba năm nay, bọn họ từng vô số lần đoán vị lão bảnnói chuyện dễ nghe nhưng không có lúc nào tháo khăn che mặt kia, đến tột cùng cất giấu một khuôn mặtnhư thế nào, anh tuấn, xinh đẹp, bình thường, xấu xí. Cũng đoán qua Đường Phi vì cái gì đem khuôn mặt chính mình che lại, là tránh né cừu gia? Là vì bộ dạng quá đẹp? Hay là bộ dạng quá xấu?

Nhưng hiện tại, nhìn đến Đường Phi gương mặtkhông thành hìnhngười, bọn họ trừ bỏ hoảng sợ, thì chính là không suy nghĩ được bất luận gì thêm. Không ít những người lúc trước từng nhiệt tình muốn cấp Đường Phi mai mối đều vỗ ngực âm thầm may mắn, may mắn lúc trước mai mối không thành, nếu không chẳng phải đạp hư khuê nữ nhà người ta sao?!

“Đường ca!” Tiểu Đìnhbị dọa nhanh chóng ném xuống thìa sắt trong tay, cầm lấy hắc sa rơi xuống đưa quacho Đường Phi. Nàng không sợ hãi, từ lúc ba năm trước đây đã xem qua khuôn mặt này,có cái gì đáng sợ? Nàng sợ là những người đó ánh mắt tham cứu trào phúng hoặc là khinh thường, nàng sợ Đường Phi bởi vậy mà bị tổn thương.

Đường Phi lấy qua hắc sa, lạnh lùng quét mắt liếc tên côn đồ một cái, trầm giọng quát: “Cút!”

“Mau, chạy mau!” Nâng dậy tên côn đồsợ tới mức không thể đứng dậy,toàn bộ đều té chạy.

“Nhìn cái gì! Nhìn cái gì!” Tử Quân cùngTử Mạch bắt đầu thu dọn điếm, một bên nói to: “Hôm nay không mở cửa! Vừa rồi ăn tặng không cho các ngươi! Mau đi đi!”

Hàng xóm láng giềng còn muốn đứng ở cửa xem náo nhiệt ngượng ngùng cười cười, tốp năm tốp ba kết bạn rời đi, trước khi đi miệng còn khe khẽ nói nhỏ thảo luận dung mạoĐường Phi.

“Không thể tưởng được Đường lão bản cư nhiên là bộ dáng này, thật sự làm ta sợ muốn chết !”

“Đúng vậy, ta cũng bị kinh hách thật lớn! Ngươi nói, mặt hắn như thế nào biến thành như vậy?”

“Ta như thế nào biết? Có phải hay không chọc phải cừu gia gì mới bị hủy dung?”

“Ta xem không giống a, Đường lão bản tuy rằng làm người lãnh đạm, nhưng không giống như ngườicó cừu gia.”

“Phải phải, ta xem Đường lão bản làm người đều thiện lương trượng nghĩa, trên đường có ai không chịu qua ân huệ củahắn? Ngườita cho tới bây giờ cũng không bắt họ đền đáp? Còn có một tiểu viện đầylão nhâncùng tiểu hài tửmẹ goá con côi kia, không phải đều do hắn dưỡng sao?”

“Aii, việc này ai có thể nói rõ ràng? Ai không có quá khứ a!”

“Phi, cũng biết nói là quá khứ sao!”

Đám người thảo luận càng đi càng xa, Tử Quân hung hăng khép lại một khối ván cửacuối cùng, thở phì phì nói: “Sớm hay muộn có một ngày ta rút đầu lưỡi bọn họ! Làm cho bọn họ bớt nói huyên thuyên!”

Đường Phi đã mang lại mũ, tiến lên ở trên đầu Tử Quân gõ một cái, nói: “Lúc trước thỉnh tiên sinh dạy học cho ngươi đều uổng phí?”

Tử Quân ôm đầu lè lè lưỡi, mang theo chút chống đối đặc trưng của một thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, nói: “Ngài thỉnh cho ta là vị tiên sinh ở phòng thu chi, không biết dạy thi thư lễ nghi, lấy ơn báo oán! Bọn họ nếu dám nói xấu Đường ca ngươi, ta liền chém bọn họ một trận!” Tử Thanh,Tử Mạch,cùngtiểu Đìnhcũng đồng ý không ngừng gật đầu!

Đường Phi bất đắc dĩ thở dài, quay đầu đối Hải thúc cùng Ngô thúc đã muốn bốn mươi tuổi nói: “Còn có Hải thúc cùng Ngô thúc, các ngươi còn không buông bả đao xuống!”

Hải thúc cùng Ngô thúc ngượng ngùng liếc nhau, bả đao buông xuống.

“Các ngươi mới từ trong nhà lao đi ra không vài năm, lại muốn trở vào?” Đường Phi giáo huấn: “Các ngươi tựsửa lại tính tình, lúc trước ở trong cung còn làm ngự trù, chính là bởi vì các ngươi tính tình nóng nảy, mới có thể ăn tám năm cơm tù! Nếu đã đi ra, thì hảo hảo sốngtốt, đừng tiếp tục dựa theo xúc động mà làm việc. Việc nhỏ không nhịn, ắt hỏng việc lớn, hiểu không?”

Hai lão đại thúc cao lớn thô kệch bị Đường Phi một hậu bối giáo huấn, nét mặt già nua đỏ bừng, biết Đường Phi cũng là vì tốt cho bọn họ, liền lúng ta lúng túng nói: “Chúng ta đã biết, về sau sẽ không dám nữa.” Bỗng nhiên lại chuyển đề tài, hung tợn nói: “Bất quá nếu ai dám đối với ngươi như vậy, lão tử cho dù mất luôn cái mệnh cũng sẽ không bỏ qua hắn!”

Cái này đúng lắm, toàn bộ cùng nhau gật đầu ......

Đường Phi bất đắc dĩ vỗ cái trán, bị bọn họ làm tức giận ho khan thật lâu.

Cho bọn họ nghỉ ngơi nửa ngày vào trong viện chiếu cố lão nhâncùng tiểu hài tử, Đường Phi cầm một congà nướngtrở về nhà của mình, ở một tòa tiểu viện u tĩnh đơn giản bên kia khu dân cư, không thuê hạ nhân, chỉ có mình hắn cùng một con chó Trung Hoa giữ nhà, năm nay ba tuổi. Một năm trước từ trong chợ buôn lậu cẩu mua về, dùng hai trăm năm mươi văn tiền mua được, Đường Phi cấp nó một cái danh tự phi thường có ý nghĩa kỷ niệm -- Nhị Bách Ngũ.(hai trăm năm mươi)

Cầm gà nướngthơm nức chậm rì rì ở trên đường đi tới, bỏ qua ánh mắt tham cứu cùng chỉ trỏ của ngườikhác. Đi tới đi tới, Đường Phi cảm thấy giống như có người đang đi theo hắn.

Chẳng lẽ là đám côn đồ đó đến báo thù? Nên hay không báo quan? Đường Phi suy xét hồi lâu, cuối cùng vẫn cảm thấy quay đầu nhìn một cái.

Quay người lại, Đường Phi sửng sốt. Một thiếu niênquần áo có chút bẩn loạn, nắm theo một tiểu đồngquần áo cũng đồng dạng bẩn loạn, hai người nắm chặt tay nhau, đứng ở phía sau hắn.

Thiếu niên bộ dáng bình thường, cặp ánh mắt kia lại vô cùng sinh động, vừa to vừa tròn vừa sáng, giống như biết nói. Tiểu đồng xem ra cũng chỉ có sáu bảy tuổi, linh lung khả ái lại nhu thuận, thuộc loại hài tửvừa thấy đã muốn ôm vào trong ngực hảo hảo nựng một phen.

Bất quá, làm cho Đường Phi cảm thấy quỷ dị là, một lớn một nhỏ này căn bản không có nhìn hắn, mà là gắt gao theo dõi gà nướnghắn cầm trong tay, hấp cái mũi ngậm ngón tay, một bộ dángnước miếng đều sắp chảy xuống dưới......

“Cha, ta cảm thấy congà nướng ở đối với ta cười, sau đó nói với ta ‘Mau tới ăn ta đi, mau tới ăn ta đi!” Tiểu đồng nhỏ một chút nước miếng, nhìn chằm chằm vàogà nướng nói.

“Nguyên lai không phải ta ảo giác a! Ta vừa rồi cũng hiểu được nó cười nóivới tanhư vậy!” Đại nhân kia xoa xoa nước miếngđã chảy tới khóe miệng, nhìn không chuyển mắt nhìn gà nướngkia nói.(Mất mặt quá Thủy Thủy ơi)

Gương mặt Đường Phi giấu ở dưới hắc sa khóe miệng run rẩy, rất muốn hỏi một câu vì cái gì gà nướngcủa hắn lại đối với hai nhân vật khả nghi kia cười?! Cuối cùng, Đường Phi vẫn là quyết định mở miệng.

“Hai người các ngươi, vì cái gì vẫn đi theo ta?”

Thanh âmtrầm thấp mà hơi khàn khàn, giống như đã uống rượu lắng đọng nhiều năm, mang theo ý nhị say lòng người.

Thanh âm vang lên rốt cục kéo theo người từ trêngà nướng phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ ngẩng đầu muốn nhìn xem suất ca, đáng tiếc nhìn đến lại là một đầu hắc sa phủ kín, làm cho hắn có chút bất mãn mếu máo. Có thanh âm dễ nghe như vậy, vì cái gì còn che mặt a? Là quá đẹp trai sao?!

“Chúng ta chưa từng theo ngươi, là theo nó!” Thiếu niên một tay chỉ vào gà nướngtrong tay Đường Phi, một bộ dáng hợp tình hợp lý nói.

Đường Phi lại khống chế không được run lên khóe miệng, nhẫn nại tính tình nói: “Gà nướngnày là của ta, các ngươi đi theo gà nướngcủa ta, chẳng khác nào đi theo ta, hiểu chưa? Các ngươi đi theo ta, sẽ làm ta khó chịu, hiểu chưa?” Tuy rằng một lớn một nhỏ này quần áo có chút ô uế, nhưng nhìn ra được đều dùng loại vải thượng thừa. Đường Phi đoán đại khái là công tử nhà ai trộm đi ra ngoài ngoạn, lại dùng hết tiền mới có thể sa đọa đến nước này.

Thiếu niên cùng tiểu đồng nghe xong Đường Phi nói, sau đồng thời lắc lắc đầu, bỗng nhiên lại cùng gật gật đầu.

Đường Phi có chút hỏng mất, hắn đến tột cùng là gặp dạng ngườigì a......

“Cái kia......” Thiếu niên ý tứ không tốt dùng chân cọ cọ tảng đá trên đường, ngẩng đầu nhìn xem Đường Phi nói: “Thật sự rất ngượng ngùng, ta cùng con ta thật sự quá đói bụng, nghe được hương vị gà nướngcho nên mới kìm lòng không đậu đi theo ngươi......”

“Nhi tử của ngươi?” Đường Phi kinh ngạc nhìn thiếu niên cùng tiểu đồngkia, hai người này, nói là huynh đệ còn có thể làm cho người ta tin một chút?

“Đúng vậy! Đừng nhìn cha ta như vậy, kỳ thật hắn đã hai mươi ba tuổi! Cha ta năm mười sáu tuổi thì sinh ra ta !” Tiểu đồng kia nghe được Đường Phi ngữ khínghi hoặc kinh ngạc, giải thích sự hiểu lầm.

Vậy sao, Đường Phi rốt cục bình tĩnh. Vừa định nói đi tới quán ănsát mặt đường kia nói tên của ta là có thể ăn một bữa miễn phí, mới nhớ tới hôm nay quán ăn đóng cửa trước thời gian. Mang theo tâm tìnhphức tạp lại vi diệu, nhìn hai phụ tử trẻ tuổi lại đối với gà nướngtrong tay hắn chảy nước miếng, nói: “Nếu các ngươi không ngại, lấy cái này ăn đi.” Nói xong, Đường Phi vươn tay đem gà nướng đưa cho bọn hắn.

“Không nên, không nên!” Thiếu niên vội vàng xua tay, sau đó nhớ tới cái gì, còn nói: “Cái kia, ngươi cho nhi tử ta một cái chân gà là được, hắn đã hai ngày chưa ăn gì, còn lại chính ngươi cầm vềăn đi!”

Đường Phi ngẩn ra, nhìn ra thiếu niên không phải giả bộ, liền không nói hai lời đem gà nướngđặt ở trong taythiếu niên, xoay người bước đi.

“Ai......” Thiếu niên khinh hoán một tiếng, Đường Phi không có dừng lại.

Buổi tối hôm nay, liền cùngNhị Bách Ngũăn tạm đồ ăn còn thừa từ bữa trưa đi. Đường Phi nghĩ như vậy, nhưng không có phát hiện phụ tử khả nghi kia lén lút đi theo. Cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình nhất thời thiện lương, đã mang về hai cái đại phiền toái......

--------------------

Lời tác giả: Thủy Thủy rốt cuộc xuất trướng a

## 95. Chương 95

Đẩy ra cửa viện, chó giữ nhà kêu “Nhị Bách Ngũ” kia liền mạnh mẽ phóng lên, ba tuổi cũng đã có một hình thể khổng lồ đem Đường Phi gầy yếu phóng một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã sấp xuống!

Đường Phi không lưu tình chút nào cho đầu Nhị Bách Ngũmột cái gõ mạnh bạo, mắng: “Ngươi Nhị Bách Ngũnày, cảnh cáo bao nhiêu lần vẫn cứ như vậy phóng lại đây, sớm hay muộn cũng bị ngươi hại chết !” Đường Phi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Nhị Bách Ngũ tội nghiệp nhìn Đường Phi, sủa lên một tiếng.

Khi đó Đường Phi đi chợ mua gà, nhìn đến Nhị BáchNgũ mới tròn hai tuổi bị bọn buôn lậu chó nhốt trong lồng sắt, đáng thương phủ phục gào thét. Một đôi ánh mắt mượt mà ẩm ướtgắt gao nhìn chằm chằm Đường Phiđi ngang qua, chính là bởi vì một cái liếc mắt này, Đường Phi mềm lòng, sau đó tìm hai trăm năm mươi văn tiền đem tiểu cẩu nhìn như rất thông minh này, nhưng trên thực tế không khác ngốc nghếch bao nhiêu mang về nhà. Bởi vì Đường Phi xuất thủ quá phóng khoáng, cơ hồ mỗi ngày đều cấp nó nửa con gà, khiến cho tiểu cẩu nguyên bản vừa gầy vừa nhỏ, ăn trong một năm liền biến thành vừa lớn lại vừa béo...... Đường Phi thật sự là có chút biết vậy chẳng làm!

Bất quá, từ sau khi phát hiện Nhị Bách Ngũ thật sự quá béo, Đường Phi cũng chỉ cho nó gặm xương, không cho ănthịt, làm hại Nhị Bách Ngũ gần đâyánh mắt nhìnhắn đều u oán rất nhiều.

Đường Phi vừa định kêu Nhị Bách Ngũ vào nhà, chợt nghe thấy nó bỗng nhiên đối với viện ngoại sủa lên mấy tiếng. Chỉ cần có người xa lạ xâm nhập, Nhị Bách Ngũ sẽ biến thân thành một conhộ vệ cẩu thực tận trung tẫn trách. Đường Phi còn đang nghi hoặc có phải haykhông có trộm đến thăm, liền thấy ngoài hàng rào có hai thân ảnhquen thuộc.

Đường Phi co rút khóe miệng, mắngNhị Bách Ngũ không cho nó kêu, rồi lập tức đi ra ngoài, Nhị Bách Ngũ gắt gao theo ở phía sau hắn, càng không ngừng phe phẩy cái đuôi.

“Hai người các ngươi......” Đường Phi đau đầu nhìn thiếu niên cùng tiểu đồngvừa rồi, không biết nên nói cái gì.

“Nhĩ hảo !” Thiếu niên trong tay còn đang cầm gà nướng -- còn nguyên, tươi cười sáng lạn nhìn Đường Phi, nói: “Ta gọi là Chung Như Thủy, đây là con ta Phong -- khụ khụ, Chung Tiểu Trùng! Bởi vì ân nhân ngài thiện lương hào phóng như thế,tặng cho chúng ta một con gà nướng, chúng ta muốn báo đáp ngươi!” Tiểu hài tử kêu Chung Tiểu Trùngkia cũng gật đầu.

Hôm nay có phải hay không không nên xuất môn a?! Đường Phi phi thường hối hận trước khi ra cửa không có xem hoàng lịch, như thế nào mua một congà nướng liền chọc hai cái phiền toái trở về?!

Xem Đường Phi một bộ dáng không tình nguyện không tín nhiệm bọn họ, Chung Như Thủynhanh chóng bổ sung: “Đừng nhìn chúng ta như vậy, chúng ta sẽ dùng sức mình để kiếm sống! Nấu nước, bổ củi, giặt quần áo, nấu cơm, ta đều đã làm! Ân nhân, thỉnh ngài cho ta một cơ hội báo đáp ngươi đi! Nếu không cứ ăn gà của ngươi mà không phải trả tiền,ta sẽ cảm thấy ngượng ngùng!” Chung Tiểu Trùng vô luận Chung Như Thủy nói cái gì, đều mạnh mẽ gật đầu đồng ý.

“Ta nơi này, thật sự không cần hạ nhân......” Đường Phi gian nan bài trừ một câu.

“Không quan hệ không quan hệ! Chỉ cần cho ta báo đáp ngươi là có thể, chúng ta có thể ngủ ở bên ngoàinhà ngươi, chờ ngươi cần chúng ta hỗ trợ chúng ta liền lập tức lại đây giúp ngươi!” Chung Như Thủy bất khuất không buông tha tiếp tục nói.

Ở bên ngoài nhà?! Đường Phi nhìn Chung Như Thủy, Chung Như Thủy đôi mắt tràn đầy chân thành. Lại nhìn xem Chung Tiểu Trùng, biểu tình cùng lão ba củahắn như một khuôn đúc ra.

Sắc trời dần dần ảm đạm, thời tiết cuối mùa thu đã có chút lạnh. Gió Bắc hô lên thổi qua, hai phụ tử thân mình đơn bạc lạnh run.

Bỏ đi, dù sao phiền toái cũng đã chọc không ít, chẳng lẽ thật sự muốn đôi phụ tử này đông chết ở bên ngoài? Hơn nữa, xem bộ dángbọn hắn, cũng không giống như người xấu...... Đường Phi đẩy ra cửa hàng rào, thản nhiên nói: “Vào đi.”

“Không cần không cần! Chúng ta đã thu gà của ngươi, không thể tái quấy rầy ngươi. Chỉ cần chúng ta báo ân xong sẽ rời đi!” Chung Như Thủy vội vàng xua tay, cho dù nhìn không thấy bộ dángĐường Phi, cũng biết hắn làm như vậy đã sớm khiến người ta không kiên nhẫn. Chỉ là hắn thu của ngườita một con gà, làm gì cũng phải giúp nhà người ta cái gì đó. Ăn không phải trả tiền, không phải tác phong của Chung Như Thủy a!

Bên dưới hắc sa, Đường Phi biểu tình sớm dịu đi, thanh âm cũng không giống như vừa rồi xa cách người khác ngoài ngàn dặm, thậm chí dẫn theo chút ôn nhu nói: “Vào đi, ngươi không cần địa phương ấm áp một chút, cũng phải để ý hài tử của ngươi.”

Đường Phi những lời cuối cùng này đả động Chung Như Thủy, Tiểu Trùng còn nhỏ, đã bởi vì chính mình tùy hứng cùng đại ý, hại nó đi theo mình chịu khổhai ngày, không thể tái làm cho nó tiếp tục chịu đựng.

“Nếu vậy, cám ơn ngươi ......” Chung Như Thủy không kiên trì từ chối tiếp, chỉ là trên mặt xuất hiện vẻ mặtxấu hổ. Đường Phi xem có chút buồn cười, hắn rốt cục biết bản thân vì cái gì mạc danh kỳ diệu đem bữa tối của mình đưa cho Chung Như Thủy, cũng rốt cục biết lãnh địa trước nay chưa từng cho bất luận người ngoài bước vô, nay lạichophụ tửChung Như Thủy tiến vào. Bởi vì, cặp ánh mắt kia củaChung Như Thủy, cùng Nhị Bách Ngũ giống nhau...... Cho nên nhìn đến ánh mắt đó, hắnliền mạc danh kỳ diệu mềm lòng đi?

Đem hai người mang vào cửa, phía sau còn theo đuôi một con cẩu, Đường Phi bảo bọn họ tùy tiện ngồi xuống, sau đó đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Rất nhanh, Đường Phi bưng đồ ăn đi ra, Chung Như Thủynhanh chóng lại đây hỗ trợ bày cơm.

Khi ba người ngồi xong, Đường Phi cầm lấy một cái đùi gà dùng cái đĩa nhỏ đã lau sạch, đưa cho Tiểu Trùng, nói: “Tiểu hài tử, nên ăn chân gà.”

Tiểu Trùng ngẩng đầu đối Đường Phi ngọt ngào cười, nói: “Cám ơn thúc thúc!”

Hài tửrất lễ phép, Đường Phi thoáng chốc trong lòng nhuyễn nhuyễn.

“Cái kia, ngươi không đem mũ tháo xuống sao?” Chung Như Thủy thật cẩn thận hỏi.

Đường Phi sửng sốt, đúng rồi, lúc trước trong nhà cũng chỉ có hắn cùngNhị Bách Ngũ, khuôn mặt kia sẽ không dọa đến ai. Nhưng hôm nay lại......

“Không có việc gì, các ngươi ở trong này ăn, ta đi vào trong kia ăn.” Nói xong, Đường Phi gắp mấy đũa đồ ăn muốn rời đi.

Chung Như Thủynhanh chóng ngăn lại hắn, nói: “Nào có đạo lý chủ nhân trốn tránh khách nhân ăn cơm? Không quan hệ, nếu sợ chúng ta nhìn đến mặt của ngươi, chúng ta có thể che mặt lại ăn cơm, không cần ngại chúng ta.”

Che mặt ăn cơm? Đường Phi dở khóc dở cười nhìn vị tiểu phụ thânngây thơnày, giải thích: “Mặt của ta bị lửa thiêu qua, thực dọa người. Không có việc gì, các ngươi cứ ở tại chỗ này, ta vào buồng trong ăn cũng giống nhau.”

“Như thế nào có thể như vậy? Không hợp tình lý! Bị hỏa thiêu thì đã làm sao? Ai nói nó sẽ dọa người?” Chung Như Thủy bất mãn nói xong, một bên thừa dịp Đường Phi không chú ý liền đem mũ hắn tháo xuống, còn nói: “Ta cái gì cũng đều gặp qua, sẽ không sợ!”

Đường Phi bỗng nhiên bị tháo xuống mũ thì kinh ngạc, lại nhìn đến hai phụ tửChung Như Thủy yên lặng nhìn mặt mình, nhưng trong mắt không có kinh hách hoặc sợ hãi, ngược lại là vẻ mặt nghiên cứu.

“Ân, rất nghiêm trọng, đều thiêu không thành hình ......” Chung Như Thủy nhìn hồi lâu, rốt cục hạ một cái định luận.

“Ừ, bất quá nếu đại bá nương cố gắng, có thể chữa trị hảo.” Chung Tiểu Trùng gật gật đầu, cũng hạ một cái kết luận.

“Ăn cơm ăn cơm, ta đói bụng đã lâu!” Chung Như Thủy thu hồi tầm mắtmình, dường như không có việc gì,gắp lên một cái chân gà khác.

“Cẩu béo béo, cho ngươi gặm xương.” Đừng nhìn Tiểu Trùng tuổi còn nhỏ, ăn cái gì tốc độ so với cha hắn còn nhanh hơn! Đùi gà đã biến thành xương gà bị hắn đưa đến bên miệngNhị Bách Ngũđang đảo quanhbọn họ, Nhị Bách Ngũ “sủa” một tiếng bắt đầu gặm xương.

Đường Phi cũng bình tĩnh cầm lấy bát đũa, trong lòng cũng hạ một cái định luận cho bọn hắn -- đôi phụ tử này cũng không tầm thường!

Sau khi ăn xong, Đường Phi cầm hai kiện quần áo sạch sẽ đối hai người đangbẩn hề hề nói: “Các ngươi đi tắm rửa đi, chỗ tắm rửa ở sườn bên trái căn phòng nhỏkia. Nước đã đun tốt lắm, quần áo có khả năng không vừa vặn, nhưng chấp nhận mặc tạm đi.”

“Cám ơn......” Chung Như Thủy không hề cự tuyệt, bởi vì bọn hắn hiện tại quả thật cần Đường Phi giúp, chỉ là hắn yên lặng đem phân ân tình này ghi tạc đáy lòng, tương lai sẽ báo đáp.

Đường Phi cười cười, mặt khủng bố trở nên có chút ôn nhu. Chung Như ThủycùngTiểu Trùng cũng không chút nào keo kiệt đối Đường Phi bày rahai khuôn mặt tươi cười, sau đó tay trong tay cùng đi tắm rửa.

Tắm rửa xong đi ra, Chung Như Thủy mới nhớ tới còn không biết ân nhânchính mình tên gọi là gì! Nhanh chóng chạy tới hỏi.

Đường Phi cười cười, trả lời hắn: “Đường Phi.”

“Đường đại ca!” Chung Như Thủy tươi cười sáng lạn kêu một tiếng.

“Đường thúc thúc!” Chung Tiểu Trùng cũng thanh thúy sôi nổi kêu lên.

Rốt cục ăn một trận cơm no lại tắm sạch sẽ trong nước ấm, Tiểu Trùng bắt đầu mệt nhọc, Đường Phi bảoChung Như Thủy ôm Tiểu Trùng, dẫn bọn hắn đi tới khách phòngcho tới bây giờ vẫn chưa từng dùng qua. Đường Phi thừa dịp bọn họ đi tắm rửa đã đem phòng thu thập hảo.

Dàn xếp Tiểu Trùngxong, Chung Như Thủy theo Đường Phi ra ngoài.

“Ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi.” Đường Phi nhẹ giọng đối Chung Như Thủy nói, vừa muốn xoay người trở về phòng, chợt nghe Chung Như Thủy gọi lại hắn.

“Đường đại ca!”

Đường Phi sửng sốt, nhìn hắn. Chung Như Thủy cắn cắn môi, cúi đầu nói: “Ta cùng Tiểu Trùng là từ trong nhà chạy ra, ta chịu đủ lễ nghi phiền phứctrong nhà, chịu đủ người kia! Liền mang theo Tiểu Trùng chạy...... Nhưng mà mới đi ra chưa được nửa ngày, bạc mang theo đã bị ngườikhác trộm. Tiểu Trùng không nửa câu oán hận đi theo ta lưu lạc hai ngày, hôm nay ta thật sự đói chịu không nổi, mới có thể đi theo ngươi...... Chúng ta không phải phiến tửđầu đường, cũng không phải người xấu. Ta thực cảm kích ngươi, ngươi là một người rất tốt, thật sự, cám ơn ngươi......”

Đầu bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, Chung Như Thủy mạnh ngẩng đầu, Đường Phi đã xoay người trở về phòng. Vừa rồi bị vỗ nhẹ, Chung Như Thủy hốc mắt có chút hồng, thật sự là một người thực thiện lương thực ôn nhu......

Cùng lúc đó, trong hoàng cungQuỷ Tà, người nào đó đã đánh mất lão bà cùng hài tử đang nổi trận lôi đình, phạt trượng đô thành úyđã tìm hai ngày cũng không tìm được người, lấy cớ trừng phạt luôn vài lão già la hét muốn hoàng đế nạp phi này, lại đem hết ảnh vệ bên người phái ra ngoài, phải trong vòng ba ngày tìm được người!

Thời điểmĐường Phi tới trướcquán ăn, phía sau đã nhiều hơn hai cái đuôi -- phụ tửChung Như Thủy. Đường Phi thường thường giúp một ít ngườicơ khổ vô gia, cho dù bên cạnh hắn bỗng nhiên có thêm vài người, những kẻ khác cũng không để ý, sớm đã thành thói quen!

Tuy rằng hôm đó xảy ra một ít chuyện ngoài ý muốn, Đường Phi bại lộ diện mạo, nhưng khách nhântrong quán vẫn nhiềunhư trước. Một lão bản có bộ dạng gì cùng với việc ăn ngon hay không ngon tất nhiên không có quan hệ!

Bất quá khi Đường Phi lại đi vào quán ăn, thực tại dẫn tới không ít nghị luận cùng khe khẽ bàn tán.

Chung Như ThủycùngTiểu Trùng tò mò nhìn quán ănchỉ có bảy tám cái bàn, nghe truyền đến hương vị đồ ăn, con sâu tham trong bụng lại thức dậy!

“Oa, đường đại ca, những thứ kia ngửi là biết ăn rất ngon!” Chung Như Thủy lôi kéo tay áoĐường Phi, Tiểu Trùng xả tay áoChung Như Thủy, vừa đi vừa nhìn.

Đường Phi cười cười, nhớ tới chính mình hiện tại che mặt, bọn họ cũng nhìn không thấy, liền nói: “Tiểu Trùnglại ngay tại quầy thu trướng bên kia ngồi đi, Như Thủy ngươi coi như vào phía sau phòng bếp hỗ trợ rửa rau đi. Một ngày bốn văn tiền, như thế nào?”

“Còn có tiền công?” Chung Như Thủy kinh ngạc nhìn Đường Phi: “Ta là báo ân, không cần tính tiền công!”

“Chúng ta nơi này giá gà nướngrất rẻ, ngươi làm không công sẽ lỗ vốn. Một ngày bốn văn tiền là dựa theo tiềngà nướngđể khấu trừ, ta không bịlỗ, ngươi cũng có thể kiếm tiền.” Đường Phi giải thích.

“Đường đại ca, ngươi đối với ta thật rất tốt, hiện tại những kẻthiện lương giống như ngươi vậy còn rất ít!” Chung Như Thủy chân tâm khen.

Đường Phi lắc đầu, không nói gì. Hắn thiện lương sao? Không, hắn thương tổn quangườivô tội, cũng giết quangườivô tội, còn hại chết một ngườiyêu hắn. Ở một khắc hắn từ trong đám cháy tìm được đường sống, liền quyết định ở cuộc đời còn lại, vì chuộc tội mà sống......

Chung Như Thủy mới ở phòng bếp rửa rau non nửa canh giờ, tiểu nhị kêu Tử Thanh kia liền cấp hừng hực chạy tiến vào đối hai đại trù nói: “Tên côn đồ ngày đó mang theo người tìm tới cửa rồi!”

“Cái gì?! Hỗn tiểu tử, còn dám tới! Xem gia gia ta hôm nay không đem bọn họ băm nhừ, bọn họ sẽ không biết gọi gia gia ta là tổ tông!” Nói xong, mỗi người một phen mang theo con dao chặt thịt bước đi!

Chung Như Thủykhông rõ cho nênnhanh chóng bỏ lại công việc trong tay chạy theo ra ngoài, trước khi chạy còn không quên tiện tay lấy một cây củi thô dài!

Tiểu Trùngthấy phụ thân mình đi ra, nhanh chóng chạy qua tránh ở phía sau hắn.

Đường Phi đứng ở trước mặtmười tên côn đồcầm trong tay thiết côn kia, đồng dạng đem đám người Tử Quân ngăn ở phía saumình.

“Các ngươi lại đây làm cái gì.” Đường Phi lạnh lùng hỏi.

“Con mẹ nó, ngươi tên quái dị này câm miệng cho bổn đại gia!” Tên côn đồ cầm đầu kêu gào: “Hôm nay nếu ngươi không đem nữ nhânkia giao ra đây, tái bồi thêm tám trăm hay một ngàn lượng, bổn đại gia liền mang theo huynh đệ trong bang hủy đi điếm của ngươi!”

“Ta xem đám thỏ đế các ngươi ai dám !” Hải thúc vẫy đao thái trong tay mắng: “Ta một tay một cái cho các ngươi đi gặp Diêm Vương!”

“Mẹ nó một kẻ ăn cơm tù như ngươi cũng dám kiêu ngạo như vậy?! Ta nói cho ngươi biết, thân ca ca của bổn đại gia thế nhưng là lao đầutrong ngục giam, ta có thể cho hắn đem ngươi bắt đi nhốt vào đó cả đời!” Có một tên côn đồ nhảy ra, chỉ vào Hải thúc mắng to.

Mặt sau Chung Như Thủy nghe nổi trận lôi đình, hắn chưa từng gặp qua người kiêu ngạo đến không biết xấu hổ như thế! Vừa triệt khởi tay áo muốn phản kích, chợt nghe thanh âm từ tính của Đường Phi vang lên, không mang theo một chút độ ấm: “Lần trước đã cho các ngươi cơ hội, lần này đừng có trách ta.”

“Cáp!” Tên côn đồ câm đầu kia khinh thường cười lớn một tiếng: “Chỉ bằng vào tên quái dị như ngươi có bản lĩnh đem chúng ta thu thập?! Xem ta một gậy đập nát gương mặt xấu xí của ngươi!”

Tên côn đồ cầm đầu giơ lên thiết bổng trong tay nhắm ngay đầu Đường Phi đánh xuống, Hải thúc mấy người cuống quít định tiến lên chắn, Đường Phi lại đem mấy người đẩy ra, đứng thẳng thân thể đợi người nọ phóng lại đây!

“Dừng tay chobản quan!” Một tiếng hét lớncực kỳ có uy nghiêm, tên côn đồ kia còn chưa phản ứng liền bị một người mặc trang phục bộ khoái một cước đá ngã lăn!

Một phủ doãn đại nhân trẻ tuổi chậm rãi đi tới, khí thế không giận tự uy (không nổi giận cũng tự phát ra uy nghiêm)làm cho mấy tên côn đồ còn lại buông côn bổng trong tay, đồng loạt đầu hàng.

“Người tới, đem những người này đều mang về!” Vị phủ doãn đại nhânkia trầm giọng quát.

“Dạ!” Quan sai bộ khoái tùy tùng rất nhanh liền đem người khóa lại mang đi, dân chúng vây quanh ở bên ngoài quán ănđều tò mò nhìn xung quanh, Đường lão bản này như thế nào còn nhận thức một người làm quan? Lại còn là đại quan tứ phẩm!

“Đường huynh!” Phủ doãn đại nhân bỗng nhiên đối Đường Phi vái chào, Đường Phi cũng đối hắn hoàn lễ, nói: “Thảo dân kiến quáđại nhân.”

“Không cần như vậy!” Phủ doãn đại nhânnhanh chóng đỡ lấy Đường Phi đáp lễ, kích động nói: “Nếu lúc trước không phải Đường huynh ngươi khẳng khái tặng bạc, cung cấp chỗ ăn chỗ ở cho ta, ta cũng sẽ không có thành tựu nhưhôm nay!”

“Đại nhân khiêm tốn, nếu đại nhân không có thực học, cũng sẽ không có địa vị như bây giờ. Huống chi hôm nay quán ănthảo dân có thể khách nhiều như mây, vẫn là rất hiếm có đại nhân năm đó thay thảo dân làm thuyết khách.” Đường Phi thản nhiên nói, vị phủ doãntrẻ tuổi ở Mị thành này, chính là thư sinhthất vọng lạc phách năm xưa, năm đó Đường Phi cảm tạ hắn thayquán ăn làm thuyết khách, liền cho hắn một ít tiền làm sinh hoạt phí, ở quán ăndọn ra một căn phòng nhỏ cho hắn ở tạm. Ai biết hắn vừa mới trúng tuyển, trở thành kim khoa Trạng Nguyên.

Lúc này, Chung Như Thủy thăm dò tiến lên, nhỏ giọng hỏi Tử Quân bên người Đường Phi nói: “Ai vậy a?” Tử Quân lập tức dắt Chung Như Thủy nhỏ giọng đem tiền căn hậu quả nói cho Chung Như Thủy, còn nói Đường ca năm đó giúp không ít ngườicó chút thân phận, những người đó đều thành kính muốn trả choĐường ca một cái ân tình!

Phủ doãn đại nhân đang cùng Đường Phi nói chuyện, không cẩn thận liếc mắt nhìn Chung Như Thủy một cái, sắc mặt lập tức biến đổi, nhanh chóng nói chút lời khách sáo liền cùng Đường Phi cáo từ. Đường Phi biết hắn công vụ bận rộn, cũng không có giữ lại trực tiếp đem người đưa đến cửa.

Chung Như Thủy tặc lưỡi cười đi đến bên cạnhĐường Phi, trêu ghẹo nói: “Nhìn không ra a, ngươi nhận thức một kẻ quyền quýnhư vậy.”

Đường Phi thân thủ gõ cái ótChung Như Thủy, nói: “Đừng náo loạn, trở về công tác. Những khách nhânkia đã trở lại.”

Chung Như Thủy chu môi đi về phòng bếp, Đường Phinày thiếu tâm nhãn, có biết hay không hắn đã gõ ót ai?! Bất quá, Quỷ Tà hoàng hậu đều thiếu hắn vài cái ân tình, sợ là tương lai hắn phạm vào tử tội cũng có thể tha thứ đi?

Lúc này, người nào đórốt cục chiếm được tin tức lão bà cùng hài tử của mình, lộ ra một cái tươi cười ẩn giấu, hoàng hậu, chờ ngươi trở lại, trẫm sẽ hảo hảo chứng minh trung tâm của mình!

----------------

## 96. Chương 96

Quốc đô Mị thành là thành thị lớntối phồn hoa náo nhiệt ởtoàn Quỷ Tà, cũng vang danh thiên hạ là Bất Dạ Thành(thành phố không có ban đêm). Sát Đường, địa phương nơi quán ăn của Đường Phixây dựng,tuy rằng là khu ngư long hỗn tạp và nhiều người nghèo nhất Mị thành, nhưng mỗi khi ban đêm đến cũng thực náo nhiệt, đặc biệt các tửu quán, quán ăn, nơi giải trí.

Nhưng mà, quán của Đường Phi cũng không làm sinh ý ban đêm, hắn quy củ là giờ Dậu đóng cửa, canh giờ vừa đến thì cho dùkhách nhân nhiều thế nào cũng không tiếp tục buôn bán. Rất nhiều khách nhânthắc mắc vì cái gì quán ăn nổi danh nhất ở Sát Đường không bán vào đêm, như vậy sẽ tổn thất bao nhiêu tiền a?! Tuy rằng láng giềng suy đoán đủ thứ, Đường Phi vẫn mặc kệ lời đồn đãi nhảm nhí, đúng giờ đóng cửa, ở thời điểm ban đêm tối náo nhiệt tiến đến, liền ngược lại với đám đông về nhà.

Hôm nay đến phiên Đường Phi cùng phụ tử Chung Như Thủylưu lại đóng cửa. Phụ tửChung Như Thủy đi theo Đường Phi cũng đã hai ngày, bình thường là Tiểu Trùng ở bên ngoài chạy việc, Chung Như Thủy ở phòng bếp rửa rau. Chung Như Thủy tại hai ngày ngắn ngủinghe được không ít chuyện tình. Tỷ như, trù nghệ của Hải thúc cùng Ngô thúccó thể so với ngự trùtrong cung, thật là ngự trù, ngự trù đời trước. Nghe nói là bảy năm trước đắc tội một thái giám địa vị cao trong cung,bị hãm hại bỏ tù, ngồi bốn năm nhà lao, đi ra liền gặp Đường Phi, sau đó thành đầu bếpquán ăn. Chung Như Thủynghe chuyện này liền nghiến răng nghiến lợi, hai người này đáng lẽ thuộc về hắn! Đều do thái giám to gan lớn mật chết bầm kia, có cơ hội phải sửa trị đám người loạn thất bát tao trong cung này! Lại tỷ như, đại viện tử phía sau quán ăn kia, là Đường Phi mở riêng ra cấp lão nhâncùng hài tử cơ khổ vô giacư hoặc người tàn tật ở lại. Còn có hiệu thuốc bắc nhỏ ở trên phố kia, năm đó đại phu trong tiệm bởi vì thường xuyên khám bệnh đưa thuốc miễn phí cho người nghèo, làm cho không thể kinh doanh, là Đường Phi bỏ tiền ra để đại phu tiếp tục đem hiệu thuốc bắc duy trì.

Đường Phi là mộtđại nhân lương thiện, đây là Chung Như Thủy đối hắn đánh giá. Bất quá, về phần Đường Phi rốt cuộc là ai, Chung Như Thủy vẫn một chút đều không biết.

Khép lại một khối ván cửacuối cùng, Đường Phi lấy ra mười hai văn tiền, bốn văn tiền cấp Chung Như Thủy, còn lại tám văn tiền là Tiểu Trùng.

Chung Như Thủyđang cầm mộtgà nướngtương tự đêm đó,trợn to mắt nhìn Tiểu Trùng tiếp nhận tám văn tiền, lại nhìn xem bốn văn tiềnđáng thương trên tay mình, vẻ mặt tức giận nói: “Dựa vào cái gì hắn chạy việc lặt vặt một ngày có tám văn tiền, ta ở phòng bếp rửa rau, lau sạch chén bát chỉ có bốn văn tiền?!”

Đường Phi buồn cười nhìn Chung Như Thủyvẻ mặt khó chịu, cư nhiên cùng thân nhi tử của mình đi so đo? Bất quá, Đường Phi vẫn nhẫn nại giải thích: “Đây là quy củtrong điếmta, tiền công đại nhâncùng tiền công tiểu hài tử không thể tínhgiống nhau. Lao động trẻ em so với người lớn nhiều gấp đôi.”

Lao động trẻ em?! Người lớn?! Chung Như Thủy ánh mắt trừng lớn hơn nữa, từ ngữ vừa xa xôi vừa quen thuộc làm cho Chung Như Thủy tâm không khỏi “căng thẳng”đập một trận, khẩn trương lại sợ hãi, khi biết Đường Phi kêu con cẩu kia là Nhị Bách Ngũ hắn đã hoài nghi qua, nhưng nghe xong Đường Phi giải thích sẽ không còn để ý. Hôm nay lại......

Đường Phi nhìn có chút lo lắng, ánh mắt Như Thủyđã đủ lớn, tái trừng nữa có thể hay không lọt ra ngoài?

“Như Thủy, ngươi không sao chứ?” Chung Như Thủy chú mục thật sự quá mãnh liệt, Đường Phi có chút không được tự nhiên.

“Không, không có việc gì......” Chung Như Thủy vẫy vẫy đầu, báo cho chính mình không nên suy nghĩ bậy bạ, ngườinói từ ngữ hiện đại cũng không đại biểu chính là cùng một thời đại với hắn! Bản thân có thân phận đặc thù không có nghĩa là người khác cũng vậy! Xuyên qua a, chỗ nào dễ dàng như vậy muốn xuyên liền xuyên?! Ngườiđi đầy trên đường chẳng lẽ lại gặp được một kẻ giống mình? Không có khả năng thần kỳnhư vậy!

Đường Phi hoài nghi nhìn Chung Như Thủy liếc mắt một cái, nhưng không có nói cái gì nữa, dẫn hai phụ tử về nhà.

Một đường nghe một lớn một nhỏ khắc khẩu hôm nay đến phiên ai ăn chân gà, ai ăn cánh gà, Đường Phi dở khóc dở cười đẩy ra cửa hàng rào, đi hai bước mới phát hiện hôm nay không thấy Nhị Bách Ngũ chạy tới nghênh đón.

Đường Phi ở tiểu viện không lớn nhìn xung quanh một chút, không phát hiện Nhị Bách Ngũ, liền hướng trong phòng hô: “Nhị Bách Ngũ, ra đây. Hôm nay nghe Trương thẩm nói ngươi đoạt cá từ miệng con mèo nhà nàng, đêm nay phạt ngươi không ăn cơm!”

Trong phòng, vẫn là không động tĩnh. Đường Phi thoáng hoảng hốt, trước đâyNhị Bách Ngũ làm sai, bị hắn nói như vậy sẽ ngoan ngoãn nằm ở bên chân hắn nhận sai,nhân tiện làm nũng, nhưng hôm nay một chút động tĩnh cũng không có !

“Nhị Bách Ngũ?” Đường Phi một bên hướng trong phòng đi, một bên kêu: “Nhị Bách Ngũ!”

Chung Như ThủycùngTiểu Trùng đình chỉ khắc khẩu, phát hiện Nhị Bách Ngũ thật sự không phải chơi trò mất tích, sau cũng khẩn trương đi theo Đường Phi vào nhà.

Cửa lớn vừa mở, Đường Phi ngây ngẩn cả người. Nhìn hai kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp trước mắt này, nhất thời một cỗ lửa giận dâng lên. Mà Chung Như Thủy phía sau hắn, phản ứng đầu tiên chính là ôm lấy Tiểu Trùng bỏ chạy.

Đường Phi mặt bình tĩnh, một câu “các ngươi là ai” còn chưa hỏi ra miệng, chợt nghe gặp hắc y nam tử ngồi ở chủ tọa kia vẻ mặt che lấp, khí thế bức người trầm giọng quát: “Ngươi nếu dám chạy, trẫm hiện tại sẽ giết người này!”

Đồng thời, một kẻ bộ dáng hộ vệ bên người nam tử thi triển khinh công nhảy đến trước mặtChung Như Thủy, ngăn cản đường hắn đi.

Đường Phi nhíu nhíu mày, nam nhânkia tự xưng là “Trẫm”? Là hắn nghe lầm, hay là......

“Như Thủy, không cần hồ nháo .” Hộ vệ nam tử lo lắng nhìn Chung Như Thủy nói.

Chung Như ThủyÔm Tiểu Trùnghung hăng trừng mắt nhìn hắc y nam tử một cái, đối hộ vệ nam tử nói: “Đại ca, ngươi nếu còn xem ta là đệ đệ, để chúng ta đi.”

“Như Thủy,” Chung Như Phong tiến lên một bước, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng khuyên nhủ: “Ngươi hẳn là so với ai khác đều hiểu biết tính tìnhHoàng Thượng, ngươi nếu thật sự đi rồi, người này liền không sống nổi.”

Chung Như Thủy một trận nghiến răng nghiến lợi, theo sau đem Tiểu Trùng đưa cho Chung Như Phong, triệt khởi tay áo nổi giận đùng đùng đi đến trước mặtPhong Hàn Bích, chỉ vào hắn quát: “Lão tử chính là không đi theo ngươi, có bản lĩnh ngươi giết ta đi!”

Xem Chung Như Thủy kia không coi ai ra gì, thái độkiêu ngạo đến cực điểm, lại nhìn xem nam nhânthân phận thần bí kia, vẻ mặt không biết làm thế nào cùng bộ dángsủng nịch, Đường Phi xem như hiểu được.

Quỷ Tà quốc dân giàu nước mạnh, dân phong phóng khoáng, thậm chí ngay cả đương triều hoàng hậu cũng là nam nhân. Hơn nữa việc Đế hậu hai người trải qua đường tình nhấp nhô, cũng đủ viết đầy hai quyển sách! Thậm chí ngay cả trong các vở kịchvề đế vương cũng khác với phiên bản cũ, tóm lại là diễn xướng sinh động như thật, đều giống như chính mắt nhìn thấy qua. Đường Phi đến Quỷ Tà ba năm, đương nhiên cũng nghe nói không ít. Tuấn mỹ nam tử cao lớn,diện mạo cực âm trầm kia, hẳn là Quỷ Tà hoàng đế Phong Hàn Bích. Mà Chung Như Thủythường thường hoạt bátnày, chính là người nổi tiếng khắc các quốc gia,nam hậu của Quỷ Tà! Đường Phi âm thầm thở dài, hắn thật là kiếm một cái đại phiền toái trở về......

Phong Hàn Bích bình tĩnh hướng Đường Phi phía sau Chung Như Thủyđảo qua một chưởng, Đường Phi còn chưa kịp phản ứng, hắc sa trên đầu nháy mắt phân thành hai nửa tách ra, nhưng không có đả thương đến hắn nửa phần.

Hình dáng Đường Phi bại lộ ở trước mặtPhong Hàn Bích, Phong Hàn Bích ánh mắt lóe lóe, khóe miệng giơ lên một tia tươi cườikhinh thường, không nói gì.

Đường Phi ánh mắt trầm xuống, căm tức Phong Hàn Bích.

“Phong Hàn Bích!” Chung Như Thủy đầu quyền nắm “khanh khách” rung động, trong lòng phẫn nộ không thua gì Đường Phi: “Ngươi có phải chưa bao giờ hiểu được hai chữ tôn trọng viết như thế nào?! Ta năm đó thật không nên trở về với ngươi!”

Nháy mắt, Đường Phi cảm giác được độ ấm trong phòng giảm xuống vài độ. Lúc này Chung Như Phong ôm Tiểu Trùng tiến lên, thay đệ đệ củamình giải thích: “Hoàng Thượng, Như Thủy hắn không phải nghiêm túc, hắn chỉ là đang nóng giận!” Tiểu Trùng ôm cổChung Như Phong, thực thông minh không gia nhập chiến tranh của các đại nhân.

Phong Hàn Bích lạnh lùng nhìn Chung Như Thủy, nói: “Ngươi nói lại lần nữa xem.”

“Ta nói ta năm đó thật không nên trở về với ngươi! Ngươi vì tư lợi duy ngã độc tôn! Ngươi cho tới bây giờ cũng không xem cảm thụcủa người khác, ta vẫn muốn hỏi ngươi, người khác ở trong mắt ngươi có phải hay không đặc biệt ti tiện? Khi ngươi giẫm lên tôn nghiêm người khác,có hay không nghĩ tới bọn họ cũng là người? Ngươi, mẹ nó, cho tới bây giờ cũng không đem bất luận kẻ nào để ở trong lòng!” Chung Như Thủytức giận ánh mắt đều đỏ, cuối cùng một câu rống lớn đi ra.

“Câm miệng!” Phong Hàn Bích trầm giọng vừa quát, cố gắng khống chế lửa giậnsắp bùng nổ, xem Chung Như Thủy còn đang muốn nói cái gì, rõ ràng điểm á huyệt của hắn,một phen đem ngườivác lên trên vai, sải bước rời đi. Mãnh liệt bá đạo như vậy, thiếu chút nữa đem Chung Như Thủytức giận đến khóc ra!

“Đứng lại !” Đường Phi lắc mình che ở trước mặtPhong Hàn Bích, không nhìn đối phương sát khí, hờ hững nhìn hắn nói: “Ngươi đem Như Thủy trở thành cái gì, là miêu hay là cẩu? Thời điểm thích liền ôm lại trêu chọc, không thích liền đem hắn để sang một bên, ta xem ra là hắn chịu được không được lạnh lùng của ngươi,mới lựa chọn ly khai ngươi.” Hồi ức tưởng chừng đã quên nay lại xâm nhập, miệng vết thương trong lòng còn chưa lành lại, đãbị cường ngạnh xé rách, Đường Phi nhìn Phong Hàn Bích, ánh mắt có chút trống rỗng: “Nếu ngươi không thích hắn, để lại hắn đi thôi.”

Chung Như Phongở một bên nhìn, trong lòng run sợ, đồng thời cũng cực bội phục dũng khíĐường Phi, người này tuy rằng dung mạo khủng bố, nhưng cực có đảm lược!

“Trẫm huỷ bỏ tam cung lục viện, huỷ bỏ chế độ tuyển tú, thiên hạ mỹ nhân vô số trẫm chỉ có một mình Như nhi. Vô số nữ nhân muốn vì trẫm sinh hài tử, nhưng trẫm duy nhất chỉ thừa nhận một mình Tiểu Trùng.” Phong Hàn Bích nhìn Đường Phi ánh mắt trầm tĩnh, ngữ khí nghiêm túc mà kiên định: “Bởi vì, cuộc đời này, trẫm chỉ yêu một mình Như nhi. Cho nên, vô luận hắn chạy đến chân trời góc biển, trẫm đều đem hắn bắt trở về, chặt chẽ cột vào bên người mình. Ai, cũng không thể từ bên cạnh trẫm mang hắn đi!” Nói xong, không hề nhìn Đường Phi, lập tức đi ra ngoài.

Đường Phi chấn động, thật lâu không hề động tĩnh, thật lâu trước kia, cũng có một người như vậy đối hắn nói qua những lời tương tự......

Chung Như Phong ôm Tiểu Trùng, nói với Đường Phitiếng thật có lỗi, lưu lại một đĩnh vàng liền đi theo.

Mọi người đi rồi, trong sân lập tức yên tĩnh xuống, Đường Phi đứng yên thất thần, cô đơn mà tịch mịch.

“Ngao ô ~ ngao ô ~” Nhị Bách Ngũ không biết từ góc nào chui ra, tiến đến bên chân Đường Phi thấp giọng sủa, hai mắt ướt sũng tội nghiệp nhìn Đường Phi.

Đường Phi rốt cục có phản ứng,cúi đầu nhìn Nhị Bách Ngũ, cười cười lẩm bẩm: “Nhị Bách Ngũ đói bụng, là thời điểm làm cơm chiều.” Nói xong, liền vỗ vỗ đầu chó, dẫn nó vào nhà.

Chung Như ThủycùngTiểu Trùng đã rời đi ba ngày, sớm đã thành thói quen một người một cẩu sinh hoạt, Đường Phi cũng khôi phục bình tĩnh. Không tiếp tục suy nghĩ chuyện bởi vì đã biết đương triều hoàng hậu trốn đi, hơn nữa bản thân minh mục trương đảm thu lưu hắn, lại trong một đêm mạc danh kỳ diệu biến mất, cũng không có nghĩ đến ba năm trước kia, mười hắc y nhân xuất hiện ở trước mặt mình,uy hiếp hắn rời đi Hoàng Diệp không bao giờ trở về nữa, Đường Phi cuộc sống vẫn như cũ, nhàn nhã mà yên tĩnh. Chẳng qua ngẫu nhiên lo lắng Chung Như Thủy có thể hay không bị Quỷ Tà hoàng đếđộc chiếm dục rất mạnh kia khi dễ trọn đời không thể xoay người.

Ở trong sân chơi đùa với Nhị Bách Ngũ một hồi, Đường Phi bắt đầu từng đợt ho khan, mới nhớ đến dược tháng này đều dùnghết rồi. Chuẩn bị tốt bạc, Đường Phi nắm Nhị Bách Ngũđã thật lâu không có ra ngoài,đến hiệu thuốc bắc góc đường kia mua dược.

Một đường gắt gao lôi kéo cẩu, Đường Phi có chút đau đầu nhìn Nhị Bách Ngũtrên đường hứng thú muốnchạy đến chỗ này chỗ nọ, nhìn cẩu cái lại muốn đùa giỡn, hối hận đã đem nó mang ra.

“Nhị Bách Ngũ! Ngươi nếu không nghe lời, ta liền đem ngươi bán cho bọn buôn lậu!” Đường Phi trầm giọng đối Nhị Bách Ngũ quát, phía trước có rất nhiều người làm thành một vòng tròn, không biết đang nhìn cái gì, bàn tán xôn xao. Nhị Bách Ngũ hai mắt tỏa ánh sáng,muốn chạy tớiđịa phương nhiều người, Đường Phi một bên quát lớn một bên bị nó lôi kéo chạy theo.

Cẩu so với người linh hoạt hơn, luồn lách một chút liền chen vào trước mặt đám người, làm phiền hà Đường Phi cũng không tự chủ bị kéo vào.

“Nhị Bách Ngũ, ngươi --” Đường Phi đang quát lớn thoáng chốc dừng lại, ba người bộ dáng buôn bán, chính là đang vây quanh một lão nhân tóc trắng xoá vừa quát mắng vừa quyền đấm cước đá, chung quanh còn có không ít tiểu hài tử không hiểu chuyện đến xem náo nhiệt,hướng về phía lão nhân ném đá.

Lão nhânkia cuộn mình thành một khối, hai tay ôm đầu, chỉ lộ ra một chút sườn mặt, bên cạnh còn mấy cái bánh baorơi vãi trên đất. Lão nhân không có cầu xin tha thứ, cũng không có khóc kêu, chỉ là bạo lực gia tăng trên người, khiến hắn nhịn không được run nhè nhẹ.

Đường Phi toàn thân từng đợt rét run, dùng sức nắm chặt hai tay, móng tay đã cắm vào trong da thịt, nhưng một chút cũng không có cảm giác đau đớn. Tâm ba năm đã muốn bình tĩnh lại kịch liệt nhảy lên, mỗi lần nhảy đều nhưbị xé rách trào máu tươi. Cho dù lão nhânđầu bạc kia sắc mặt đã bẩn đến nhận không ra ngũ quan, cho dù hắn còn cách một tầng hắc sa, Đường Phi cũng rành mạch thấy rõ, kẻ kia không phải lão nhângì, mà là người ba năm trước đây khiến hắn tức giận bỏ đi!

“Ta cho lão bất tử như ngươi dám trộm này nọ! Ta cho ngươi trộm!” Ba người bán hàng hăng say một bên mắng một bên đánh: “Ta đánh chết ngươi! Dám trộm đồ!”

Đám láng giềng vây xem chỉ trỏ, đều cảm thấy ba người đó quá phận, bất quá chỉlà hai cái bánh bao, hơn nữa đối phương còn là mộtlão nhânhoa giáp, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hơi chút giáo huấn thì thôi, không tất yếu đem người đánh chết .

Đường Phi hai tai đều rung động, những người đó chửi rủa hoặc là đồng tình lọt vào tai hắn nghe ra chói tainhư vậy. Người này, vốn nên là cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, đứng đầu một Các! Mà không phải so với khất cái ven đường còn không bằng, tê liệt ngã xuống để mặcngười ấu đả nhục mạ, hoặc để người khác đồng tình thương hại!

Đầu óc trống rỗng, dưới chân đã không thể khống chế tiến lên.“Dừng tay!” Đường Phi cắn răng khẽ quát một tiếng, thuộc hạNhị Bách Ngũkia hợp thời nhe ra răng nhọn, hướng ba người kia một trận sủa lớn.

Ba người sợ tới mức tay run lên, ngừng lại trố mắt nhìn về phía Đường Phi. Nhận ra người tới là ai, trong đó một kẻ thật cẩn thận nhìn Nhị Bách Ngũ liếc mắt một cái, nói với Đường Phi: “Đường lão bản, cái này, lão gia hỏa này là kẻ trôn, trộm bánh baotrong điếmta. Theo lý ta nên báo quan, ngài có phải hay không, không nên nhúng tay?”

Đường Phi xem cũng không xem những người đó liếc mắt một cái, mà là ánh mắt bi thương nhìn người đầy đầu tóc bạc trên đất kia. Người bán hàng thấy không rõ biểu tình dưới hắc sa, không yên nuốt nước miếng một cái, hắn không sợ Đường Phi, hắn sợ là con cẩukia. Ai chẳng biết Đường lão bản dưỡng cẩu chính là đám chó săn của quan gia phú thương cũng không dám chọc?

“Hai cái bánh bao một văn tiền, ta cho ngươi hai văn tiền, thả vị -- lão nhân gia này.” Rốt cục làm cho chính mình tỉnh táo lại, Đường Phi lấy ra vài đồng tiền đưa cho người nọ, ngữ khí lạnh như băng mang theo một tia run run không thể nhận ra.

“Được được được, Đường lão bản nguyện ý giúp hắn trả thì không còn gì tốt hơn, đầu năm nay báo quan cũng cần chút tiền bạc tiêu phí không phải sao? Đường lão bản đồng ý giúp hắn, chúng ta liền bớt một số tiền.” Người nọ tiếp nhận, lộ ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng,cảm thấy mỹ mãn mang theo hai tiểu nhị rời đi. Đám người vây xem cũng bắt đầu tán đi, Đường Phi phương thức làm việc, những láng giềng ở gần Sát Đường đều rõ ràng, đơn giản chỉ đem người đưa đến đại viện dàn xếp hảo.

Đường Phi hai chân như quấn chặt vào nhau, trầm trọng kéo dài cước bộ đi lên phía trước chậm rãi ngồi xổm xuống. Run run vươn tay, đầu ngón tay có chút lạnh lẽo. Dùng hết toàn bộ dũng khí nâng dậy Phượng Thần Anhđầu đầy tóc bạc, đầu của hắn đang cúi xuống, hai tay còn che chở đầumình, cảm giác được Đường Phi nâng lên còn rõ ràng sợ hãi rụt lại một chút.

“Đừng sợ, không có việc gì.” Thanh âm trầm thấp vi ách mang theo run run, còn mang theo một loại ôn nhu độc đáo thuộc về Đường Phi -- lại đối mặt người này, cho dù hận, cũng đồng dạng vẫn là yêu. Cẩn thận đem người nâng dậy, Phượng Thần Anh tóc hoa râm vừa bẩn vừa loạn, quần áo cũng rách mướp, một đôi giầy đã sớm tróc mũi, lộ ra đầu ngón chân bẩn hề hề hơn nữa còn mang theo chút máu.

Phượng Thần Anh vẫn cúi đầu suy yếu không chịu nổi,nghe được thanh âm Đường Phi bỗng dưng chấn động, sau đó mạnh mẽ ôm lấy thắt lưngĐường Phi, bả đầu gắt gao vùi vào trong lòng hắn.

Đường Phi run lên, hai tay siết rồi lại thả rồi lại siết, cuối cùng vẫn lựa chọn buông lỏng.

“Phi......” Trong lòng truyền đến thanh âmmơ hồ không rõ, Đường Phi tâm lại run lên, run thanh âm hỏi: “Cái gì?”

“Phi...... Phi nhi.......” Phượng Thần Anh một bên nhẹ nhàng gọi danh tựĐường Phi, một bên đem gương mặt bẩn hề hề mọc đầy râu,ở trong lòng Đường Phi dùng sức cọ. Đường Phi hung hăng nhắm mắt lại, đem nước mắt sắp tràn khỏi mi mà khóa lại không cho nó chảy ra, không có khả năng, mặt hắn biến thành như vậy, lại đội hắc sa, thậm chí thanh âm hắn cũng bởi vì tràng đại hỏa ba năm trước đây mà thay đổi, hắn không có khả năng nhận ra mình!

Cố gắng bình phục tâm tình, Đường Phi muốn đem người đẩy ra, nhưng ai biết Phượng Thần Anh khí lực kinh người, căn bản đẩy không được. Người chung quanh lại nhiều lên, còn có vài kẻ đi tới hỏi Đường Phi có cần hỗ trợhay không. Biết không thể tái ở nơi này thất thố, Đường Phi đối bọn họ lắc đầu, cố nén kích động cùngnghi vấn đối với Phượng Thần Anh trong lòng, quyết định trước vẫn đem người mang về nhà mới nói sau. Mà lúc này Nhị Bách Ngũ rõ ràng cảm giác được chủ nhânmình gặp phiền toái, đối với Phượng Thần Anh đang dán trên người Đường Phimột trận sủa vang.

“Đừng cho ta thêm phiền!” Đường Phi tâm tình cực kém mắngNhị Bách Ngũ một tiếng, Nhị Bách Ngũsủa một cái, ủy khuất ngậm miệng nhìn Đường Phi, không rõ chủ nhân vì cái gì bỗng nhiên giận dữ với nó như vậy.

Muốn dẫn người trở về, đầu tiên cần Phượng Thần Anh buông tay, hắn không có khả năng một đường cứ như vậy mà đem người tha trở về. Cho nên, Đường Phi thử khuyên nhủ: “Cái kia, trước ta dìu ngươi đứng lên, ngươi cũng buông tay được không?”

“Không! Không! Không! Phi nhi không được đi!” Phượng Thần Anh ba cái “không” liên tiếp, lại dùng lực lớn hơn nữa đem chính mình ôm chặt làm cho Đường Phi đau đầu vô cùng, đồng thời trong lòng cũng càng ngày càng trầm trọng, Phượng Thần Anh tình trạng giống như không tốt lắm.

Hiện tại thật sự không phải thời điểmso đo chuyện năm đó, Đường Phi cố gắng thả lỏng chính mình, nhẹ giọng hống: “Vậy tay ngươi thả lỏng một chút, ta mang ngươi về nhà, nhìn xem vết thương trên người ngươi được hay không?”

Phượng Thần Anh nghe xong Đường Phi nói, do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn buông lỏng một chút.

“......” Đường Phi không nói gì, chỉ có thể đem tay xuyên qua hai nách Phượng Thần Anh, dùng sức đem người ôm đứng dậy. Vừa mới đem người nâng dậy, Đường Phi liền nhíu mày, Phượng Thần Anh có phải hay không quá gầy? Da bọc xươngcòn không nói, quả thực chính là đã gầy đến không ra hình người......

Đường Phi cố hết sức đem ngườibế lên, Phượng Thần Anh vẫn gắt gao ôm cổ Đường Phi lẩm bẩm nói: “Phi nhi...... Phi nhi đừng đi có được hay không? Phi nhi......”

Đường Phi cắn chặt môi, làm cho Nhị Bách Ngũđi trước mở đường, nửa bế nửa ôm đem Phượng Thần Anh mang về nhà.

--------------------

## 97. Chương 97

Đường Phi thật sự hối hận đem Phượng Thần Anh mang về đến đây! Căm tức nhìn Phượng Thần Anhtừ khi bắt đầu ôm cổ hắn đến bây giờ cũng không chịu buông tay, Đường Phi sau ba năm, lần đầu tiên có một loại xúc động muốn giết người!

Vì muốn cho Phượng Thần Anh buông tay, Đường Phi thậm chí đem mũ tháo xuống lộ ra khuôn mặt quỷ đến dọa hắn, nhưng ai biết Phượng Thần Anh mắt lưng tròng nhìn hắn một cái, chuyển thân bỏ chạy đến trên lưng hắn, tiếp tục ôm! Này tính cái gì?! Đường Phi không tin Phượng Thần Anh hiện tại thần trí không rõ ràng sẽ dựa vào khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo này nhận ra hắn, nhưng mà vì cái gì Phượng Thần Anh lại ôm hắn kêu “Phi nhi”? Tần Nhan đâu? Vị “Phụ thân” kia của hắn đâu? Vì cái gì bọn họ để mặc Phượng Thần Anh biến thành như vậy? Tóc của hắn lại vì cái gì toàn trắng? Phượng Thần Anh đến tột cùng tại sao biến thành như thế? Từng đạo nghi vấn không ngừng trào ra, Đường Phi lúc này tâm tình phức tạp, oán hậnbị vứt bỏ, thống khổkhông thểyêu, áy náy đối với người đã chết, không ngừng ăn mòn tâmhắn, không có lúc nào không nhắc hắn chuyện đã xảy ranăm đó. Nếu năm xưa không phải Hà Tịch vì hắn định sẵn đường lui, hắn căn bản không có khả năng tại tràng đại hỏa kia sống sót!

Càng hồi tưởng lại, Đường Phi tâm lại càng đau, đối Phượng Thần Anh hận lại càng sâu. Phía sau người nọ còn ôm hắn thấp giọng lẩm bẩm “Phi nhi”, Đường Phi ngoan hạ quyết tâm, nghĩ muốn hay không kêu Nhị Bách Ngũ lại đây hướng mông Phượng Thần Anh cắn một ngụm đem ngườibỏ ra, chợt nghe có người ở viện ngoại kêu: “Đường lão bản, lão phu vội tới đưa thuốc chongươi. Ngươi ở đâu?”

Là đại phu ởtiểu dược quán. Đường Phi dùng sức ý đồ đem cánh tay người đang ghé vào trên lưng hắn,gắt gao ôm cổ hắn bài khai, nhưng cuối cùngđành phải buông tha. Trước đi mở cửa đã, Đường Phi đầu đầy mồ hôi đem mũ đội lại, cố hết sức kéo Phượng Thần Anh đi ra đại môn, Phượng Thần Anh hiện tại tuy rất gầy, nhưngmột thân xương cốt kia vẫn có chút phân lượng.

Lão đại phu xem Đường Phi tư thế này liền hoảng sợ, vội hỏi: “Đường lão bản, làm cái gì vậy?”

Đường Phi lắc đầu, hàm hồ nói: “Không cẩn thận lại chọc cái phiền toái trở về.”

Lại? Lão đại phu nghi hoặc nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó nói: “Nghe tiểu nhị đưa thuốc nói ngươi cứu một lão nhân, liền biết dược tháng này ngươi không rảnh tới hốt, lão phu vừa vặn rảnh rỗi liền đưa lại đâycho ngươi, thuận tiện bắt mạch.”

Bất đắc dĩ thở dài, Đường Phi nói: “Đại phu, ngươi có biện pháp trước giúp ta đem người này lộng xuống không?”

Lão đại phu thăm dò quan sát một chút, sau đó gật đầu nói: “Trướcvào trong phòng đi.”

Vào phòng, lão đại phu xuất thủ như điện ởkhi Phượng Thần Anh không hề phòng bị,châm một cây châm vào sau gáy, Phượng Thần Anh liền mềm nhũn té ngã. Đường Phi như trút được gánh nặng, một phen đem ngườicõng lên lưng, đưa đến khách gian cho xong việc, nhưng thật ra lão đại phu ở một bên hỗ trợ có chút đăm chiêu nhìn Phượng Thần Anh khuôn mặt râu ria bẩn thỉu cùngmộtđầu ngân phát liếc một cái.

Cấp Đường Phi chẩn mạch, lão đại phu vuốt bộ râu dài trắng muốt, ngưng thần suy nghĩ, lại thở dài lắc lắc đầu thu hồi tay, mới trầm trọng nói: “Đường lão bản, xin thứ cho lão phu nói thẳng, phổi của ngàicàng ngày càng nghiêm trọng, đời này muốn trị tận gốc cơ hồ không có khả năng. Lão phu khai dược cho ngươi chỉ là trị phần ngọn, không trị được gốc, lâu dài dùng một loại thuốc sẽ mất đi hiệu quả. Như vậy đi, dược tháng này ngài uống trước, tháng sau ta sẽ khai một phương thuốc mới cho ngươi, người xem được không?”

Đường Phi cười cười, tựa hồ đã sớm biết kết quả này, không có trực tiếp trả lời mà là hỏi: “Nếu dược này đến cuối cùng không còn tác dụng, ta còn có thể sống bao lâu?”

“Cái này......” Lão đại phu vẻ mặt lỗi ngạc, khó xử nói không ra lời. Hắn không nghĩ tới Đường Phi sẽ hỏi như vậy, hơn nữa nghe ngữ khí hắn chẳng những không có một chút sợ hãi hay thương tâm, mà là dẫn theo chútý tứ hàm xúc -- giải thoát, là hắn nghe lầm sao?

“Không quan hệ, cứ nói đừng ngại.” Đường Phi bình tĩnh nói.

“Điều này, khó mà nói. Lão phu dược mới dược cũ dùng xen kẽ, ngày thường chú ý ẩm thực cùng dưỡng sinh, lão phu lại khai cho ngài chút dượcđiều trị, chống đỡ qua ba đến năm năm hẳn không thành vấn đề.” Lão đại phu nói xong tạm dừng một chút, lại tiếp tục: “Đường lão bản, ngài phải thư giãn một chút, ngài giúp nhiều người như vậy, lại nhâncùng hậu đức, nhất định có thể sống đến trăm tuổi.” Nói xong phiền muộn thở dài, trong lòng hắn rõ ràng bản thân nói lời này bất quá là vô dụng an ủi, hắn chỉ không rõ, vì cái gì người tốt luôn sống không lâu?

Đường Phi thản nhiên cười cười, nhâncùng hậu đức? Chính mình là dạng ngườigì hắn tối rõ ràng, không nói kiếp trước làm nhiều chuyện vô liêm sỉ, chính là kiếp này, hắn cũng tự tay giết ba người, làm hại một cô gái vô tội thân bại danh liệt, cuối cùng còn hại chết Hà Tịch. Chết, đối với hắn mà nói bất quá là giải thoát. Còn sống, mới là báo ứng với hắn. Từ trong đám cháy kia trốn ra, hắn đã nghĩ đến chuyện tự sát. Nhưng người nọ đối hắn nói mạng này của hắn, là Hà Tịch cấp, phải hảo hảo sống mới không phụ lòng Hà Tịch. Di chứng tràng đại hỏa kia cùng“Mệnh Huyền Nhất Lộ” kia, còn có khuôn mặthiện tại này, tất cả đều là báo ứng......

“Đại phu, cấp người nọ trong phòng nhìn xem đi. Hắn giống như, đầu óc không rõ ràng lắm.” Đường Phi chặt đứt hồi ức, đối lão đại phu nói.

Lão đại phu cũng không tiếp tục nói về bệnh tình của Đường Phi, chỉ là yên lặng đứng dậy, đi theo Đường Phi vào khách phòng.

Đại phu vừa cấp Phượng Thần Anh bắt mạch, sắc mặt liền mạnh mẽ biến đổi, ngẩng đầu hỏi Đường Phi nói: “Đường lão bản nhận thức người này?”

Đường Phi sửng sốt, trầm mặc một hồi mới thấp giọng nói: “Không biết, ở trên đường nhìn thấy hắn trộm này nọ bị người khi dễ, mới mang về.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Đại phu thở dài nhẹ nhõm một hơi, thu hồi tay sau khẩn trương nói: “Người này trúng Ô Hương chi độc, hơn nữa xem ra là dùngtrường kỳ, hiện tại trúng độc đã sâu. Đường lão bản, ngài biết luật phápQuỷ Tà, hút Ô Hươnglà trọng tội a! Ta khuyên ngài nhanh chóng báo quan đi, người như thế không đáng ngài cho thương xót, hắn đã muốn phế đi, cho dù ngài muốn cứu hắn, cũng không còn kịp rồi. Đời này, hắn không thể ly khai thứ kia!”

Ô Hương?! Đường Phi chấn động, không dám tin nhìn Phượng Thần Anh, hắn, hít thuốc phiện?! Từ Ô Hương này đối Đường Phi mà nói cũng không xa lạ, ở thế kỷ hai mươi mốt, mọi người đem Ô Hương gọi chung là thuốc phiện. Người hít thuốc phiện sẽ có hậu quảgì, Đường Phi từ nhỏ đã chịu giáo dục củaTrung Quốc sẽ không thể không biết, thời điểm tiểu học xem qua không ít báo chícùng tranh ảnhtuyên truyền, còn có buổi toạ đàmvới chuyên gia cùng những người đang cai nghiện. Sau lại lên làm luật sư, mọi loạingườinhờ vả hắn đều tiếp xúc qua, thậm chí chính mắt gặp qua những kẻ phát tác cơn nghiện, bộ dángkhủng bố kia làm cho người ta sợ hãi. Chẳng lẽ, Phượng Thần Anh cũng sẽ biến thành như những người đó sao? Có chút suy sụp rút lui hai bước ngồi ở trênghế, Đường Phi tim như bị đao cắt ngẩng đầu mờ mịt nhìn Phượng Thần Anh, một tầng hắc sa cách trở cũng không làm cho hắn thấy không rõ, ngược lại có thể quen thuộc miêu tả ra hình dángtrên mặt hắn.

“Đại phu, không cần báo quan. Ngươi trước giúp ta, xem hắn......” Đường Phi thanh âm có chút phiêu miểu, Quỷ Tà cấm độc rất nghiêm, một khi phát hiện có người mua bán sẽ là tử tội, người hút càng phảichịu trọng hình, hơn nữa bị nhốt trong ngục cả đời, vĩnh viễn không thấy mặt trời. Hắn, không muốn thấy Phượng Thần Anh rơi vào kết cục này......

Lão đại phu nhìn không thấy biểu tìnhĐường Phi, nhưng nghe thanh âm hắn đại khái cũng có thể đoán ra Đường Phi nói “không quen” kia, là nói dối.

Lão đại phu gật gật đầu, trịnh trọng nói: “Đường lão bản, ngài yên tâm, sự tình hôm nay tuyệt đối không có người thứ ba biết.” Bao che người hút Ô Hương, cũng đồng tội như vậy. Lão đại phu nói ra lời này, ý nghĩa là tỏ vẻ tín nhiệmđối với Đường Phi.

Đường Phi cảm kích nhìn lão đại phu một cái, trịnh trọng nói: “Cám ơn ngươi, tương lai nếu xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không liên lụy tới ngươi.”

Lão đại phu chẳng hề để ý cười, xoay người thay Phượng Thần Anh bắt mạch. Một lát sau, mới vẻ mặt ngưng trọng nói: “Người này, trên người đều hoàn hảo, bị thương ngoài da dùng dược vài ngày sẽ không sao. Chỉ có điều hắn là ngườitập võ, võ công cũng cực cao, nhưng nội tức hỗn loạn, chỗ đan điền đã có một cỗ chân khí đang lưu chuyển, lại lộn xộn, đây là dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma a! Lão phu tuổi trẻ khi còn làm giang hồ lang trung, biết ngườivõ công càng cao, khitẩu hỏa nhập ma thì tự tổn hại sẽ càng lớn, thậm chí nhập ma phát điên. Nhìn hắn tuổi còn trẻ lại một đầu tóc bạc, râu thì vẫn đen, hơn nữa ngài nói hắn đầu óc tựa hồ không thanh tỉnhlắm, nói vậy chính là bởi vì nguyên nhânnày. Hơn nữa hắn chịu nội thươngquá mức nghiêm trọng, cơ hồ trí mạng. Cuối cùng còn nhiều năm hút Ô Hương, người này, xem như đã hoàn toàn phế đi.”

Phế đi...... Hai tay nắm chặt thành đấm, Đường Phi nhắm mắt lại trầm giọng nói: “Đại phu, tận lực vì hắn khai dượctrị thương. Về sau, còn thỉnh thoảng phải làm phiền ngươi .”

Lão đại phu gật gật đầu, liền theo hòm thuốc xuất ra mấy bình thuốc trị thương, tựa hồ còn muốn lấy thêm gì đó, lại từ trong hòm thuốc nhảy ra hai túi nhỏ dùng giấy dầu bao một tầng, đưa tới trước mặt Đường Phi nói: “Đường lão bản, người này trúng độc quá sâu, nếu độc Ô Hương phát tác chỉ sợ khó có thể ngăn lại, đến lúc đó kinh động người khác sẽ rất khó thu xếp. Đây là Ma Phí Tán, bình thường dùng để giảm bớt đau xót thanh tỉnh thần trí, nếu người này thật sự độc phát, ngươi liền làm cho hắn ăn một bao. Sau khi an tĩnh, phải nhớ đem người trói lại, tiếp tục ngăn chặn miệng của hắn, để tránh làm cho hắn cắn bị thương chính mình.”

Đường Phi gật gật đầu, tiếp nhận cẩn thận thu hảo, đối lão đại phu nói cảm tạ, sau tự mình đem ngườitiễn bước, mới ôm tâm tình trầm trọng xoay người trở về phòng.

Vào khách gian, Phượng Thần Anh đã tỉnh, chính là đang ôm sau gáy, vẻ mặt ủy khuất nói với Đường Phi: “Không biết cái gì cắn ta.” Đường Phi vừa định tùy tiện tìm cái cớ gạt hắn, lại thấy Phượng Thần Anh táp táp lưỡi, xoa xoa bụng vẻ mặt thiên chân nhìn Đường Phi nói: “Phi nhi, ta đói bụng.”

Trong nháy mắt này, Đường Phi có loại xúc độngmuốn đánh hắn một trận.

-----------------

## 98. Chương 98

Tùy tiện ở phòng bếp nấu một bát cơm chan canh cấp Phượng Thần Anh, nguyên tưởng rằng tính tình hắn không ăn nổi mấy thứ thô ráp này, nhưng ai biết Đường Phi vừa đặt bát ở trước mặtPhượng Thần Anh, Phượng Thần Anh liền cầm lấy bát từng ngụm từng ngụm nuốt vào. Trong khi ăn một hồi lại ngẩng đầu đối Đường Phi cười một cái, tỏ vẻ cơm này ăn rất ngon.

Mộtbát lớn cơm canh bỏ vào bụng, Phượng Thần Anh cảm thấy mỹ mãn vuốt cái bụngphình lên, vừa cười vẻ mặt thiên chân rực rỡ chồmvề trước mặt Đường Phi. Nhìn hắn ăn trên mặt dính canh lem luốc, trên người vừa bẩn vừa thối , Đường Phi phi thường nhẫn tâm đem người đẩy ra, sau đó lạnh lùng đối vẻ mặt thương tâm ủy khuất của Phượng Thần Anh nói: “Tự mình đi tắm rửa, lộng không sạch sẽ liền cút cho ta.”

Phượng Thần Anh mở miệng, ánh mắt có điểm sợ hãi nhìn Đường Phi, la hét nói: “Hung dữ......”

Thái dương gân xanh nổi lên, Đường Phi phi thường muốn đánh Phượng Thần Anh một trận, một nam nhâncao lớn hơn cả mình bày ra một bộ dáng nhi đồng nhược trí đối bản thân làm nũng, đó là loại ớn lạnh cỡ nào!

“Chê ta dữ liền cút!” Đường Phi không có tâm tình đi dỗdành một tình nhâncũ vô tình vô nghĩa, cho dù hắn điên đến choáng váng thì thế nào? Cùng mình có quan hệ gì đâu? Bản thân hiện tại có lòng từ bi thu lưu hắn, xem như đã là vận khí củaPhượng Thần Anh. Nếu gặp phải một kẻ ngoan tuyệt, Phượng Thần Anh đã sớm bị bắt đến nhà lao rồi!

Bị Đường Phi vừa quátnhư vậy, Phượng Thần Anh nhanh chóng che miệng, hoảng sợ vạn phần nhìn Đường Phi, một bộ dáng hốt hoảng, còn dùng miệng đang bị che mơ hồ không rõ nói: “Ta ngoan ta ngoan, Phi nhi đừng đuổi ta đi !”

“Ngươi!” Đường Phi tức giận không biết nói gì, Phượng Thần Anh xembản thân là Nhị Bách Ngũ sao? Cái gì mà ta ngoan ta ngoan?! Chán ghét đối Phượng Thần Anh phất tay, nói: “Nhanh chóng đi tắm rửa, phòng tắm ở bên phải một giancuối cùng kia.”

Phượng Thần Anh không tình nguyện nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, hiểu được làm nũng đối với Đường Phi là vô dụng, từ trong lòng xuất ra mấy thứ này nọ đặt ở bên người Đường Phi cho hắn bảo quản, liền vừa đi vừa gãi đầuvề hướng tắm phòng.

Đợi Phượng Thần Anh đi rồi, Đường Phi mới hồ nghi đánh giá thứ hắn vừa rồi lưu lại. Một hộp gỗ nhỏ bằng bàn tay điêu khắc hoa văn tinh xảo, Đường Phi ngẩng đầu về hướng phòng tắm nhìn, xác định Phượng Thần Anh sẽ không bỗng nhiên trở về mới thật cẩn thận mở ra hộp gỗ.

Vừa nhìn thấy, dọa Đường Phi tay run lên, thiếu chút nữa đem hộp đánh rơi xuống đất. Trong hộp ngồithuốc cao màu nâu đen, ở giữa đã bị móc xuống một mảnh nhỏ.

“Nha phiến......” Đường Phi mạnh mẽ khép lại, hai tay run nhè nhẹ. Thứ đựng trong hộp chính là Ô Hương, cũng là nha phiếnmà hiện đại nhân thường nói, một loạithuốc phiện.

“Rầm” một tiếng động lớn, làm bừng tỉnh Đường Phi đangtrầm tư, Đường Phi nhanh chóng đem hộp thu hảo, chạy hướng tắm phòng.

“Ngươi lại làm sao vậy ?” Đường Phi đứng ở cửa phòng tắm, đau đầu nhìn Phượng Thần Anh vừangã chổng vó, thầm hận chính mình vì cái gì không thể ngoan tâm đểmặc hắn ở bên ngoài tự sinh tự diệt ? !

Phượng Thần Anh bị ngã tứ chi mở ra không thể động đậy hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Đường Phi, nói: “Trượt...... trên đất có ám khí !”

Đường Phi theo dưới chân hắn nhìn lại, một khối xà phòng bị đạp hoàn toàn thay đổi hình dạng, một cỗ lửa giận vô danh nảy lên trong lòng. Nâng dậy Phượng Thần Anh còn ở trên mặt đất,một phen đem người đẩy mạnh vào dục dũng, triệt khởi tay áo nhặt lên xà phòng liền hướng trên người Phượng Thần Anh chà xát. Bởi vì động thủ là Đường Phi, Phượng Thần Anh ngoan ngoãn ngồi ở trong dục dũng, để mặc Đường Phi chà xát cơ thể, thậm chí ngay cả hắn dùng lực mạnh đến cơ hồ đem một tầng da của mình đều tẩy rớt cũng không lên tiếng. Thẳng đến khi Đường Phi cầm một phen dao cạo đi tới, sắc mặt Phượng Thần Anh mới thay đổi.

“Phi nhi, ngươi làm cái gì?” Phượng Thần Anh cương trực thân thể ngâm ở trong nước kêu lên, không dám động cũng không dám rời đi.

“La hét cái gì, câm miệng không được nhúc nhích!” Đường Phi tiến lên cầm trụ đầu tócPhượng Thần Anh, bắt đầu giúp hắn cạo râu.

Phượng Thần Anh một đôi mắt phượngxinh đẹp trừng lớn, bặm miệng để cho Đường Phi giúp hắn.

Đường Phinhìn như thô lỗ, động tác lại dị thường cẩn thận ôn nhu. Chậm rãi, gương mặt trắng nõn xinh đẹp như nữ tử trong trí nhớ kia dần dần hiển lộ ra.

Rửa sạch tay cùng dao cạo, Đường Phi cầm lấy khăn mặt một bên giúp Phượng Thần Anh lau mặt. Phượng Thần Anh nhìn chằm chằm môi Đường Phi, hô hấp dồn dập chậm rãi tới gần.

“Ba!” một tiếng, gương mặt vừa lộng sạch sẽ củaPhượng Thần Anh nhiều hơn một dấu bàn tay đỏ bừng, Đường Phi bình tĩnh khoanh tay xoay lưng, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Quần áo ngay tại trên ghế đẩu, tự mặc xong lăn ra đây. Nhớ kỹ, còn có lần sau, dao cạo kia sẽ trực tiếp cắt đứt yết hầu của ngươi!”

“Ô......” Phượng Thần Anh ôm gương mặt bị đánh không lưu tình chút nào kêu lên một tiếng, muốn khóc không dám khóc.

Ngồi ở phòng uống trà, Đường Phi giương mắt nhìn lên, Phượng Thần Anh quần áo không chỉnh tề, một đầu tóc bạc ướt đẫm hưng phấn hướng hắn đi tới, ngang qua phòng thấy được tiểu hộp gỗkia, liền xem như bảo bối ôm vào trong người.

Phượng Thần Anh đang muốn hướng trên người Đường Phiphóng lên, Đường Phi chau mày trầm quát một tiếng: “Đứng lại!” Phượng Thần Anh lập tức dừng cước bộ không dám đi về phía trước nửa bước, sau đó tội nghiệp nhìn Đường Phi.

Tay bưng chén trà siết chặt lại thả lỏng, Đường Phi cuối cùng vẫn chịu thua dưới cặp ánh mắt tràn ngập khát vọng kia.

“Lại đây.” Nói nhẹ nhàng, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng, Phượng Thần Anh cẩn thận đi đến đứng trước mặt Đường Phi, không dám lỗ mãng.

Đường Phi buông cái chén đứng lên, một bên cấp Phượng Thần Anh đem quần áo mặc lại, vừa hung ácnói chuyện: “Đem thứ kia bỏ ra! Hiện tại ngươi xem ta làm một lần, lần sau nếu còn làm không tốt liền cút ra ngoàicho ta.”

Phượng Thần Anh vui vẻ gật gật đầu, đem cái hộp nhỏ đặt ở một bên, phi thường phối hợp mở ra song chưởng. Nghĩ rằng, Phi nhi củahắn hảo ôn nhu!

Quần áo là của Đường Phi, mặc ở trên người Phượng Thần Anh có điểm gò bó, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.

“Áo đơn, trung y cùng áo khoác phải phân biệt rõ ràng, không phải tùy tiện phủ lên người liền xong việc.” Đường Phi trước đem áo đơncùng áo khoác đang mặc ngược thoát ra cho Phượng Thần Anh, lại nhanh chóng đem dây lưng quần hắn vẫn chưa cột buộc lại, còn nói thêm: “Đây là áo đơn, mặc ở tận cùng bên trong, vạt áo phải thắt lại như vậy. Đây là trung y, mặc ở bên ngoàiáo đơn, cột hảo vạt áo sau liền đem đai lưng thắt lên. Giống như vầy, đem nút thắt đai lưng gài lại là xong, cuối cùng đem áo khoác mặc vào.” Đường Phi cuối cùng đem một kiện quần áo cấp Phượng Thần Anh mặc vào, một câu còn chưa kịp suy nghĩ liền vô thức thốt ra: “Trước kia ngươi không phải rất thích dạy ta mặc quần áo sao? Như vậy lần này đổi thành...... là ta......”

Nhớ tới chuyện không nên nhớ, Đường Phi sắc mặt trầm xuống. Phượng Thần Anh còn không rõ ràng tình trạng, nghĩ đến Đường Phi nguyện ý thân cận hắn, lại phóng lên ôm chặt hắn.

“Ba!” một tiếng, Phượng Thần Anh một nửa bên mặt còn lại cũng đồng dạng nhiều hơn một dấu bàn tay, Đường Phi đẩy ra Phượng Thần Anh, xoay người ra vẻ trấn định uống trà.

Phượng Thần Anh hấp lưu một chút cái mũi, ôm hai bên mặt mở miệng ủy khuất nhìn Đường Phi. Đường Phi hoàn toàn bất vi sở động uống trà, Phượng Thần Anh khiếu nại không thành, đành phải cẩn thận ở bên người Đường Phi ngồi xuống, đồng thời lại đem cái hộp nhỏ kia nhét vào trong lòng cất tốt.

Dư quang ngắm đến động tác của Phượng Thần Anh cùng chưởng ấnrõ ràngtrên mặt hắn, Đường Phi trong lòng vẫn có chút không được tự nhiên. Xem Phượng Thần Anh tóc còn nhỏ nước, liền chủ động cầm một tấm vài bố lau tóccho hắn. Phượng Thần Anh vẻ mặt đau khổ, rốt cục cao hứng không nổi -- Phi nhi thời điểm nhìn như ôn nhu,kết cục chính mình nhất định thực thảm!

Không nhận thấy được tâm tưPhượng Thần Anh, Đường Phi nhìn đầu bạcchói mắt của hắn, nhịn không được mở miệng hỏi: “Tóccủa ngươi, vì cái gì biến thành như vậy?”

Phượng Thần Anh lắc đầu, tỏ vẻ hắn không biết.

“Nếu vậy, ngươi tại sao ở Quỷ Tà ?” Đường Phi lại hỏi.

Phượng Thần Anh lại lắc đầu, mờ mịt nói: “Tỉnh ngủ bọn họ đã không thấy tăm hơi, ta đi một mình thật lâu thì tới nơi này. Ta đói bụng lấy đồ ăn, bọn họ liền đánh ta......”

Đường Phi tay run lên, đường đường Các chủPhượng Tê Các, nhưng lại lưu lạc đến mức bị người bán hàng bên đường đánh chửi cũng không thể phản kháng sao? Phượng Thần Anh, chẳng lẽ thật sự phế đi?

“Bọn họ là ai?”

Phượng Thần Anh vẫn là lắc đầu, nói: “Không biết, bọn họ vẫn đi theo ta, gọi ta ‘Thiếu chủ’.” Nói xong Phượng Thần Anh ngẩng đầu nhìn Đường Phi, hỏi: “Ta gọi là thiếu chủ sao ?”

Đường Phi sửng sốt: “Ngươi không nhớ rõ chính mình gọi là gì sao? Ngươi nhớ rõ bản thân là ai không?”

Như trước là đáp ánlắc đầu, Phượng Thần Anh nhìn Đường Phi hỏi: “Ngươi có biết ta gọi là gì không? Ta không phải kêu ‘Thiếu chủ’ sao?”

Đường Phi không có trả lời, chỉ theo dõi ánh mắt hắn, trong mắt phượng phản chiếu gương mặtđã hoàn toàn thay đổi củabản thân. Thật lâu sau, mới nhẹ nhàng nói: “Ngươi vì cái gì dùngÔ Hương?”

“Ha ha,” Phượng Thần Anh cười vẻ mặt trầm mê: “Dùng cái này ta có thể nhìn thấy Phi nhi.”

Đường Phi lại sửng sốt, có ý tứ gì? Nghi hoặc nhìn Phượng Thần Anh, Đường Phi lại hỏi: “Ngươi vì cái gì gọi ta Phi nhi?”

“Ngươi chính là Phi nhi a! Phi nhi của ta!” Phượng Thần Anh vẻ mặt chắc chắn.

“Ta không phải.” Đường Phi hờ hững nói.

“Phải!”

“Ta nói lại lần nữa, ta không phải !” Đường Phi ánh mắt hung ác nhìn Phượng Thần Anh: “Ngươi nếu còn dám gọi ta như vậy, liền cút cho ta!”

Phượng Thần Anh há miệng thở dốc, rồi sau đó nghẹn khuất cắn môi, một bộ dángmuốn khóc mà khóckhông ra.

Nhìn biểu tình của Phượng Thần Anh cùng tiểu hài tử sáu bảy tuổi không sai biệt lắm, Đường Phi chỉ cảm thấy ngực buồn đau, chính mình là hận hắn, nhưng nhìn đến hắn biến thành như vậy thật sự một chút đều không vui vẻ nổi. Phượng Thần Anh, không nên như vậy!

Không muốn tái đối diện với Phượng Thần Anh, Đường Phi vứt bỏ vải bố trong tay, xoay người trở về phòng.

“Ngươi chính là Phi nhi, chính là chính là!” Ở nháy mắt Đường Phi xoay người, Phượng Thần Anh tự cho là Đường Phi không nghe thấy, không nhìn thấy,vụng trộm nhỏ giọng la hét. Nhĩ tiêm Đường Phi nghe câu nhưthế thiếu chút nữa một cái lảo đảo bổ nhào xuống đất, tâm tình nặng nề lại có nhiều điểm dở khóc dở cười bất đắc dĩ, chỉ có thể làm bộ không nghe đến trở vào phòng.

Phượng Thần Anh có một cái tên mới, Đường Ngũ Bách.

Nguyên nhân là ở lúc ăn cơm chiều, Đường Phi trực tiếp nói với Phượng Thần Anh một câu “Ăn cơm”, nhưng lại đối đại hoàng cẩu kia thực vô cùng thân thiết nói: “Nhị Bách Ngũ, ăn cơm .” Sau đó Phượng Thần Anh trong lòng không vui phát cáu, cắn chiếc đũa không chịu ăn cơm, u oán nhìn đại bổn cẩucái kia so với chính mình còn đượcđãi ngộ tốt hơn.

“Ăn cơm!” Đường Phi dùng chiếc đũa gõ chiếc bát của Phượng Thần Anh, sau đó ném khối xương gà cấp Nhị Bách Ngũ, Nhị Bách Ngũ ôm xương cắn vui vẻ.

Phượng Thần Anh chọc chọc cơmtrong bát, dùng ngữ khí phi thường ghen tị lầm bầm lầu bầu: “Một con cẩu đều có danh tự, ta lại không có danh tự, không có danh tự!”

Tay nắm chiếc đũa gân xanh nổi lên, Đường Phi run run khóe miệng, quát: “Nếu thích cùng một con cẩu so đonhư vậy, ngươi kêu năm trăm cũng tốt lắm!”

Phượng Thần Anh bị rống chẳng những không có bùn bực, ngược lại vẻ mặt hưng phấn, nói: “Ta đây về sau kêu năm trăm!” Lại nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, nói: “Ta gọi là Đường Ngũ Bách!”

Giờ khắc này, Đường Phi nghĩ thà rằng một ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp hộc máu bỏ mình còn hơn!

------------------

## 99. Chương 99

Sáng sớm, Phượng Thần Anh cảm thấy mỹ mãn lười biếng xoay thắt lưng theo Đường Phi ra khỏi phòng. Nhị Bách Ngũ bị khóa ở ngoài cửa một đêm hung hăng trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, sau đó nhảy lấy đà đánh về phía hắn –cùng đấu võ!

Đường Phi từ phía sau đi theo ra,bình tĩnh ngang qua bên người bọn họ, tùy ý một người một cẩu đang bồi dưỡng tình cảm.

Uống một chén trà nóng, Đường Phi tính tính canh giờ, biết Tử Quân lúc này cũng không kém nhiều lắm sắptới đây. Mới cảnh cáo Phượng Thần Anh không được phépra khỏi viện, bên ngoài liền truyền đến tiếng Tử Quân kêu cửa.

Đem chủ ốc đóng kỹ, Đường Phi mở hàng rào cho Tử Quân vào sân, tiếp nhận thực hạphắn đưa tới.

Bởi vì Phượng Thần Anh xuất hiện, Đường Phi căn bản không có biện pháp đến quán ăn, chỉ cần hắn vừa ra khỏi cửa, Phượng Thần Anh nhất định dán trên lưng hắn cùng đi ra, kéoluôn cả Nhị Bách Ngũnhư hổ rình mồi bên cạnh. Hiện tại Phượng Thần Anh một đầu tóc bạc thật sự là quákhiếnngười chú ý, nếu đưa tới người lắm chuyện, phát hiện Phượng Thần Anh hút Ô Hương hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi! Không còn biện pháp, Đường Phi chỉ có thể ủy thác hàng xóm đếnquán ăngọi Tử Quân đến một chuyến, dặn dò mọi việc.

Ở trong sân cùng Tử Quân phân phó xong mọi công việc, trước để cho hắn đi trở về. Đường Phi lúc này mới lộ ra mỏi mệt, ở dưới hắc sa ngáp một cái, trong ánh mắt tràn đầy ảo não. Tối hôm qua rõ ràng Phượng Thần Anh ngủ ở khách gian cư nhiên vụng trộm chạy vào phònghắn, may mắn lúc ấy mình còn chưa ngủ, nếu không......

Nhớ tới tối hôm qua, Đường Phi lại bắt đầu hối hận, hắn không nên bị cặp mắt đáng thương của Phượng Thần Anh nhìn hai cái liền đầu hàng, cư nhiên ngầm đồng ý hắn ngủ ở dưới chângiường của mình, hơn nữa nhìn hắn bởi vì ngủ ở mặt đất lạnh như băng mà bị lạnh cuộn mình thành một khối,liền ném thêm cái chăn cho hắn. Tối hôm qua Phượng Thần Anh thế nhưng thật ra ngủ tốt lắm, ngược lạibản thân bởi vì trong phòng nhiều hơn một người mà mất ngủ cả đêm! Về sau, khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ tiếp tục mất ngủ, bởi vì người kia dùng bất luận thủ đoạn gì cũng đều đuổi không đi!

Lại ngáp một cái, Đường Phi xoay người vào nhà. Bên dưới hắc sa xoay đầu, Đường Phi liền thấy Phượng Thần Anh đang tinh thần hưng phấn ngồi xổm trên đất chơi đùa với Nhị Bách Ngũ, cầm xương gà tối hôm qua còn thừa dụ dỗ nó.

Nhị Bách Ngũ chảy nước miếng nhìn xương gà trong tay Phượng Thần Anh, mỗi khi nó sắp cắn được, Phượng Thần Anh liền giơ tay lên cao, làm cho nó chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Nhị Bách Ngũtức giận nhe răng, muốn cắn Phượng Thần Anh một ngụm.

Đường Phi đi vào phòng nhìn ra ý đồ củanó, bước qua bên người nhẹ nhàng gõ một chút cái đầu nhỏ, nói: “Không được cắn người.” Nhị Bách Ngũ đành phải không cam lòng gầm gừ một tiếng, sau đó không để ý tới Phượng Thần Anh, đi theo sau mông Đường Phi rời đi.

Phượng Thần Anh thấy thế, nhanh chóng vứt bỏ xương trong tay cũng đi theo lên, đừng nhìn Nhị Bách Ngũchỉ là một con cẩu, nó nhưng so với người còn biết tranh thủ tình cảm hơn!

Vội chen lên phía trước, đem Nhị Bách Ngũđẩy xuống phía saumông mình, Phượng Thần Anh ân cần cấp Đường Phi ngồi xuống rót một tách trà nóng, thuận tiện dâng lên một khuôn mặt tươi cườilấy lòng sáng lạn vô cùng. Nhị Bách Ngũphi thường khinh bỉ nhìn Phượng Thần Anh một cái, cũng không chịu thua nửa bước, vươn đầu lưỡi ở trên mu bàn tay Đường Phi liếm liếmlấy lòng, sau đó dùng đầu chó ở bên chân hắn cọ cọ.

Đường Phi bưng chén trà vươn một bàn tay khẽ mỉm cười sờ sờ đầuNhị Bách Ngũ, đại ý sủng nịch. Nhị Bách Ngũ xả cao khí ngang ngẩng đầu, phi thường kiêu ngạo nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt, bày ra bộ dáng oai hùng củangười thắng! Phượng Thần Anh tức giận nghiến răng nghiến lợi, cũng học Nhị Bách Ngũ cọ cọ vào Đường Phi,có điều Đường Phi người nọ, con mắt cũng chưa nhìn hắn một lần!

Suy sụp cúi mặt, Phượng Thần Anh hung hăng trừng mắt nhìn Nhị Bách Ngũcòn đang thị uy, sau đó trực tiếp cầm lấy tay Đường Phi đặt lên trên đầu mình sờ sờ, cuối cùng đối Nhị Bách Ngũ kiêu ngạo mà “Hừ” một tiếng, Phi nhi cũng sờ hắn!

Cái này khiếnNhị Bách Ngũ dựng lông, nó từ khi sinh ra đến bây giờ cũngchưa gặp qua con người nào da mặt dày như vậy! Nhe ra răng nanhsắc nhọn, Nhị Bách Ngũ dựng thẳng lông mao toàn thân, hung ác trừng mắt Phượng Thần Anh, chuẩn bị khởi xướng công kích. Phượng Thần Anh cũng không chịu ngồi không, triệt khởi tay áo nắm chặt đầuquyền, chuẩn bị tấn công!

“Phanh! Phanh!” Hai tiếng, một người một cẩu ôm đầuchính mình, khóe mắt lóe ra nước mắtthống khổ.

Đường Phi dị thường bình tĩnh thu hồi tay, thản nhiên uống một ngụm trà, mới đứng dậy nói: “Ta muốn đi vào nghỉ ngơi một hồi, ai dám đánh thức ta, đêm nay không có cơm ăn!” Nói xong, cũng không quay đầu lại bước đi.

Một người một cẩu ôm đầu trông mong nhìn Đường Phi rời đi, sau đó đồng thời quay lại cho đối phương một cái ánh mắt oán hận “đều tại ngươi”.

Thoáng chốc đã tới thời giancơm chiều, Đường Phi một bên dùng chiếc đũa gõ bát một bên kêu: “Ăn cơm, đều lại đây.” Nhị Bách Ngũnghe tiếng mà đến hưng phấn ở dưới chân Đường Phi đảo quanh, mùigà nướngmê người làm cho nó vươn hai chân trước mạnh mẽ hướng bàn chồm lên, vươn đầu lưỡi đối với mỹ vị chảy nước miếng. Đường Phi buồn cười đem Nhị Bách Ngũđẩy khỏi bàn, bỗng nhiên nhớ tới Chung Như Thủyba ngày trước ở trong này, mỗi lần thời điểmăn cơm, bộ dáng của hắn cùng Nhị Bách Ngũ không sai biệt lắm.

“Ngoan ngoãn ở dưới bàn chờ.” Đường Phi ngữ khí dẫn theo chút tiếu ý, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện thiếu một người, liền cúi đầu đối diệnNhị Bách Ngũ nói: “Ngũ Bách ca ca của ngươi đâu?”

Nhị Bách Ngũ bả đầu chuyển hướng khách gian “gâu” một tiếng, tỏ vẻ nó không biết như thế nào thông báo ca ca đang ở bên trong.

Đường Phi nhíu mày, bình thường tới giờ cơm, Phượng Thần Anh thế nhưng cùng Nhị Bách Ngũ tích cực giống nhau, đêm nay lại làm sao vậy?

“Không cho phép ngươi chồm đến trên bàn, nếu không đêm nay không được ăn cơm!” Đường Phi nghiêm khắc cảnh cáo Nhị Bách Ngũ một tiếng, liền đi tìm Phượng Thần Anh .

Cửa khách gian khép hờ, Đường Phi nghi hoặc đẩy cửa ra, Phượng Thần Anh chính là đang ngồi dưới đất, cả người phát run,mồ hôi chảy đầy khắp mặt và đầu cổ, sắc mặt tái nhợt, tay run run đang mở ra cái hộp nhỏđựng đầy Ô Hươngkia, bên người còn để một cái cẩm thạch yên can (tẩu thuốc bằng cẩm thạch, đại khái là dùng để bỏ thuốc phiện vào, sau đó đốt lên hút)-- đó là lúc Đường Phi thay hắn sửa sang kiện quần áo ban đầu tìm ra.

“Ngươi đang làm cái gì?!” Đường Phi lớn tiếng quát, vài bước đi qua đem hộpÔ Hươngkai đoạt lại.

Phượng Thần Anh một chút té ngã trên đất, suy yếu ngẩng đầu,hay tay run rẩyhướng về phía Đường Phi, miệng cầu xin nói: “Phi nhi, cho ta đi, ta muốn......”

Phượng Thần Anh bị độc tra tấn, khuôn mặt tuấn mỹ vặn vẹo, trên mặt đã phân không rõ là nước mắt hay là mồ hôi, một đầu tóc bạc chói mắt hỗn độn không chịu nổi.

Quỳ rạp trên mặt đất, thống khổ cầu xin.

Đường Phi biết Phượng Thần Anh phát tác cơn nghiện, tay ôm hòm thoáng run nhè nhẹ. Người này còn là Phượng Thần Anh sao? Đánh mất tôn nghiêm cùng khí thếcao cao tại thượng, hắn hiện tại thậm chí ngay cả một con cẩu lưu lạc ven đường cũng không bằng!

“Phi nhi...... Phi nhi giúp ta, đem hòm trả lại cho ta......” Cà người đều run run rốt cục bắt được vạt áoĐường Phi, Phượng Thần Anh thống khổ thở gấp cầu xin.

Nhìn Phượng Thần Anhxa lạ như thế, tâm Đường Phi thống khổgiống như bị vạn trùng phệ cắn, chậm rãi nhắm mắt lại, Đường Phi tay cầm hòm đưa xuống dưới.

“Cầm đi......” Đường Phi đem Ô Hương cho Phượng Thần Anh, liền xoay người rời đi. Hắn có thể để cho Phượng Thần Anh đọa lạc, cũng không muốn tận mắt nhìn thấy.

Phượng Thần Anh như được đại xá,một bên khóc một bên cười đoạt lấy hòm, thuần thục móc ra một chút Ô Hươngbôi lên yên can, đang muốn vươn tayđoạt lấy ngọn đèn, thoáng nhìn Đường Phi xoay người rời đi, bóng dáng hào sảng, cước bộ thong thả mà trầm trọng.

Yên can đã đặt ở bên miệng, Phượng Thần Anh môi run rẩy, dùng tầm mắt mơ hồ nhìn Đường Phicách hắn ngày càng xa, tay đang giơ ngọn đèn chậm chạp không có điểm Ô Hương.

“Đừng......” Phượng Thần Anh mơ hồ không rõ lẩm bẩm, Đường Phi không có nghe thấy, cũng không dừng lại cước bộ.

“Đừng đi!” Phượng Thần Anh vứt bỏ mấy thứ trong tay, khóc hô lảo đảo đuổi theo, mạnh mẽ từ phía sau ôm lấy Đường Phi. Sườn mặt kề sát hai máĐường Phi, nước mắt ấm áp rơi xuống trên cổ hắn.

“Đừng đi, ta không hút...... Ngươi không cần đi, đừng ly khai ta. Ngươi là Phi nhithật sự, ta không cần người giả, từ bỏ...... Ngươi đừng bỏ lại ta, ta cái gì cũng không muốn .......” Môi tái nhợt hồ ngôn loạn ngữ, thanh âm run run một chút lại một chút trọng kích trái timĐường Phi, đau đớn mà rung động.

Phượng Thần Anh đối hắn nói qua, dùng Ô Hương có thể nhìn thấy Phi nhi...... Nước mắt dâng lên đã khiến mọi thứ mơ hồ, Đường Phi rốt cục hiểu được ngày hôm qua lời Phượng Thần Anh nói với hắn là ý tứgì. Hút Ô Hương sẽ đắm chìm trong ảo cảnh, lâng lâng mơ mơ màng màng, chính mình đã xuất hiện ở trong ảo cảnh của Phượng Thần Anh. Cho nên hắn mới nói, dùng Ô Hương có thể nhìn thấy mình, cho nên mới vừa nói,có người thậtrồi sẽ không muốn người giả. Phượng Thần Anh nghĩ mình vừa rồi rời đi là vì không thích hắn hút Ô Hương, cho nên mới tình nguyện chịu đựng độc tra tấn, chỉ vì muốn mình lưu lại.

Giờ khắc này, trong lòng yêu cùng hận sớm đã mơ hồ giới tuyến, Đường Phi xoay người ôm lấy Phượng Thần Anh.

Đường Phi dựa vào cửa ngồi xuống, ôm Phượng Thần Anhcả người lạnh run lại không ngừng ra mồ hôi, thanh âm thống khổ gầm gừ theo môi dưới cắn chặt phát ra, mà trên môi, đã sớm vết máu loang lổ.

“A!” Phượng Thần Anh bị độc tra tấn, thần trí không rõ,như con thú mới sinh bị thương phát ra tiếng gầm nhẹthống khổ tuyệt vọng. Vì giảm bớt khó chịu do độc phát tác, Phượng Thần Anh dùng móng tay trảo phá song chưởng, lại vẫn không biết đau đớn lung tung gãi khắp nơi trên cánh tay.

“Thần Anh! Thần Anh, không cần như vậy......” Đường Phi gắt gao bắt được hai tay Phượng Thần Anh đang tự ngược, quần áo hắn đã sớm bị mồ hôi Phượng Thần Anh làm ướt, trên người từng đợt rét run. Nhìn hai bàn tay Phượng Thần Anh đã chảy máu tươi, Đường Phi cố nén cay cay trong mắt, hắn nghĩ muốn buông tha, muốn đem Ô Hương đưa cho Phượng Thần Anh. Nhưng mà, nếu thật sự tiếp tục để mặc Phượng Thần Anh như vậy, hắn liền thật sự không thể cứu vãn được nữa!

Đường Phi bắt buộc chính mình ngoan tâm, gắt gao cầm lấy tay Phượng Thần Anh đem người ôm vào trong ngực, nghẹn ngào nhẹ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: “Thần Anh, ngươi muốn Đường Phi, phải buông tha Ô Hương. Nếu ngươi không bỏ đượcÔ Hương, đời này sẽ không nhìn thấy Đường Phi, hiểu không?”

Phượng Thần Anh thống khổ lắc đầu, lại gật gật đầu, cắn răng quát: “Ta muốn Phi nhi! Ta muốn Phi nhi !” Nói xong, mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi, làm cho đau nhức đến giảm bớt khát vọngđối với Ô Hương.

Đường Phi nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống, ở bên tai Phượng Thần Anh thấp giọng khóc: “Cắn ta đi, không cần tái thương tổn chính ngươi, cắn ta đi......”

“Không......” Phượng Thần Anh giữ lại một tia thanh tỉnhcuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn Đường Phi!“Phi nhi, đánh ngất ta, sau đó đem ta trói lại đi, ta không muốn thương tổn ngươi!”

“Trói lại......” Đường Phi mờ mịt lập lại lời Phượng Thần Anh, bỗng nhiên trong mắt xẹt qua một tia thanh minh, lão đại phu có cho hắn Ma Phí Tán !

Nhanh chóng buông ra Phượng Thần Anh, Đường Phi luống cuống tay chân từ trong lòng lấy ra một bao Ma Phí Tán, không quan tâm liền bắt lấy cằm Phượng Thần Anh đem thuốc bột hướng miệng trút xuống.

Phượng Thần Anh không hề phản kháng bị bột thuốc làm sặc ho khan, Đường Phi đem hắn đặt ở trên đất, sau vọt tới bàn lấy quamột ấm nướccho Phượng Thần Anh uống.

Dược rốt cục uy vào, Đường Phi ôm Phượng Thần Anh nhìn hắn dần dần an tĩnh lại, tuy rằng hơi thở trầm trọng nhưng cuối cùng đã ngủ.

Rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Phi hư thoát vô lực tựa vào trên cửa, nghỉ ngơi một hồi lâu mới đem Phượng Thần Anh đã mê man nửa bếnửa ôm đặt lên giường. Sau lại đi đun nước ấm cấp Phượng Thần Anh lau khô thân thể, vì hắn thay đổi một bộ quần áo khác, cuối cùng mệt mỏi ngồi ở bên giường, nhìn Phượng Thần Anhsắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thân thủ một bên vỗ về một đầu tuyết trắng của hắn, một bên ngẩn người.

Phượng Thần Anh hút thuốc phiện là vì hắn, đây là điều Đường Phi căn bản không có nghĩ đến. Trải qua ba năm, đây là lần đầu tiên Đường Phi bắt đầu hồi tưởng về chuyện của hắn cùng Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh đến tột cùng có hay không yêu hắn? Ba năm trước đây đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phượng Thần Anh là thật sự để mặc Tần Nhan đối mình hạ sát thủ sao? Vì cái gì ba năm sau Phượng Thần Anh lại biến thành như vậy? Hắn đến tột cùng còn nhận ra mình hay không?

Đường Phi thống khổ nhắm mắt lại, suy nghĩ hỗn độn khiến đầu hắn đau muốn nứt.

Lúc này, Nhị Bách Ngũđợi thật lâu cũng chưa thấy người đi ra, một bên dùng mũi đánh hơi, một bên đi đến. Giống như biết đã xảy ra chuyện gì, Nhị Bách Ngũ không có kêu lên, ngược lại tới bên chânĐường Phi, liếm liếm chânhắn, đối Phượng Thần Anh đangmê man phát ra một tiếng gầm gừ lo lắng, sau đó nhu thuận nằm ở dưới giường.

Đường Phi mệt mỏi đối Nhị Bách Ngũ cười cười, vỗ vỗ đầu của nó nói: “Thật có lỗi, ngày mai cho ngươi ăn ngon một trận.”

“Ân ô ~” Nhị Bách Ngũ liếm liếm tay Đường Phi, tỏ vẻ đồng ý.

Đường Phi cười cười, lại thay Phượng Thần Anh dịch dịch góc chăn, dựa ở đầu giường mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

----------------

## 100. Chương 100

Ngoại ôMị thành, một tòa nhà cũ dột nát.

Mặc Trúc đem một cây củi ném vào trong đống lửa, nháy mắt ngọn lửa bắt lên thật cao, tia lửa bắn ra xung quanh.

Ngồi vây quanh bên đống lửa còn có Ưu nhi, Thiết Hoán, ba người đều là một bộ dángmặt co mày cáu. Thiết Hoán đem bánh bao đãnướng tốt đưa cho Ưu nhi, nhẹ giọng nói: “Chịu khó chút đi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa hảo hảo ăn cái gì.”

Ưu nhi trầm mặc tiếp nhận, nhưng không có ăn.

“Ai !” Mặc Trúc một tay chống má,một tay khác cầm mộc côn chọt chọt đống lửa, buồn rầu nói: “Đâyđã hơn nửa tháng, chúng ta còn chưa có tin tứcCác chủ, thậm chí ngay cả Cốc Dương đại phu bên kia cũng không có tin tức truyền tới.”

Ưu nhi bắt tay vào ăn bánh bao, thấp giọng tự trách nói: “Đều do ta, ngày đó chúng ta canh chừng thiếu chủ, nếu ta không thiếu thận trọng, sẽ không để thiếu chủ chạy mất......”

“Ngươi cũng không muốn, thiếu chủ khi thì si ngốc, khi thì thanh tỉnh. Khi đó hắn bỗng nhiên tỉnh lại nhận ra chúng ta, mới có thể bài xích chúng ta chạy trốn.” Mặc Trúc an ủi Ưu nhi, thuận tay cầm cái bánh bao nướng không tư không vị ăn vào.

“Các ngươi không cần uể oảinhư vậy.” Thiết Hoán cũng cầm lấy một cái bánh bao, nói: “Thám tử cũng nói thiếu chủ vào Quỷ Tà. Chỉ cần chúng ta luôn ở tại nơi này tìm, nhất định sẽ có tin tức. Ngày mai chúng ta tiến vào Mị thành, hy vọng Ô Hươngtrên người thiếu chủ đừng bị phát hiện mới tốt.”

“Chúng ta hiện tại lo lắng không phải vấn đề này đi?” Mặc Trúc nhét no bụng, lười biếng dịch thắt lưng nằm ở trên đám cỏ tranh: “Nếu Các chủ si ngốc hoặc thanh tỉnh thì không nói gì, chỉ sợ hắn lại phát điên giết ngườilung tung, lại nhiều thêm một quốc gia đối hắn hạ lệnh truy sát!”

Lúc trước Phượng Thần Anh thời điểm phát điên,từ trên đảo giết vài ngườirồi chạy ra ngoài, nhưng lại một đường chạy tới hoàng lăng ởHoàng Diệp, giết mấy chục hộ vệ còn không nói, còn đem phần mộ lão tổ tông người ta đốt hết hai tòa. Tần Nghịthu được tin tức long nhan giận dữ, liên hợp Lang Hiênhạ lệnh truy sát, phát thệphải đem Phượng Thần Anh toái thi vạn đoạn! Hai quốc gia phái ra tất cả đều là cao thủ nhất đẳng, thế nhưng không một người có thể đem Phượng Thần Anh bắt lấy! Phượng Thần Anh một đường từ Hoàng Diệp bị bức lui đến biên giớiLang Hiên, được Thiết Hoán, Ưu nhi, Mặc Trúc ba người theo manh mối tìm đến. Khi đó Phượng Thần Anh lại khôi phục bộ dáng si ngốc không nhận ra ai, có điều ba người quá mức lo lắng,không chú ý tới thật chất hắn đã thanh tỉnh, cho nên tìm được người nửa ngày lại để cho hắn chạy mất! Đến tận đây Phượng Thần Anh liền không có tin tức, may mắn thám tử truy tung báo cáo Phượng Thần Anh đã vào Quỷ Tà, Thiết Hoán liền liên hệ Cốc Dươngở trên đảo, cho hắn dẫn người đến trợ giúp, chia làm hai đường ở Quỷ Tà tìm kiếm. Nhưng tìm hơn phân nửa tháng, Phượng Thần Anh một chút tin tức đều không có. Duy nhất may mắn chính là, không có tin tức tốt đồng thời cũng không có tin tức xấu, ít nhất có thể chứng minh Phượng Thần Anh hiện tại vẫn an toàn.

“Chủ nhân nói như thế nào?” Ưu nhi đột nhiên hỏi Thiết Hoán. Thiết Hoán lắc lắc đầu, nói: “Chủ nhân đã đem hết thảy sự vụ trên đảo giao cho phụ thân ta, Phượng chủ nhân hắn...... Ta nghĩ chủ nhân hiện tại cũng không tốt hơn thiếu chủ.”

“Hừ, lão bất tử kia hại thảm phụ thân Các chủ, hiện tại lại hại thảm Các chủ, xứng đáng cho hắn nhận hết tra tấn! Cho dù ta đem Các chủ tìm trở về, cũng sẽ không cho hắn hồi đảo đi, sau đó tái buộc hắn đem thứ quỷ quái kia ném đi!” Mặc Trúc nhớ tới Tần Diệp liền lộ vẻ mặt phiền chán, lúc trước hắn đã phản đối việc cấp Phượng Thần Anh dùng Ô Hương, nhưng hắn đánh không lại ngườita, lời nói đều không có tác dụng!“Họ Tần không có ai làngười tốt! Tần Nghị Tần Nhan liên thủ hại chết công tử, hiện tại Tần Nghịkia còn đuổi giết Các chủ nhà chúng ta! Lão bất tử đó càng tối bất hảo, làm hại Các chủ người không ra người, quỷ không ra quỷ!”

“Mặc Trúc !” Ưu nhi cùng Thiết Hoán đồng thời quát, cho dù Tần Diệp có đủ thứ không phải, nhưng hắn vẫn là chủ nhân, không thể đối hắn bất kính.

“Hừ!” Mặc Trúc hừ lạnh một tiếng, nghiêng thân xoay đầu đi ngủ!

Ưu nhi Thiết Hoán bất đắc dĩ liếc nhau, song song thở dài.

--------------

Đường Phi trong lúc ngủ mơ cũng không an ổn, trong mộng không ngừng thoáng hiện ra bộ dángHà Tịch trước khi chết, sau đó là tràng đại hỏakia, cuối cùng thế nhưng hiện ra Phượng Thần Anh đầu đầy tóc bạc,chảy huyết lệ gọi “Phi nhi” !

“Không cần!” Đường Phi mạnh mẽ bừng tỉnh: “Ách......” Cổ cứng ngắc truyền đến từng đợt đau đớn, Đường Phi vỗ về cổ thống khổ nhíu mày, tối hôm qua dựa ở đầu giường ngủ một đêm, hẳn là bị sái cổ......

“Ngươi là ai.” Thanh âm cứng rắn lạnh lẽo giống như kim loại bỗng nhiên lọt vào lỗ tai, Đường Phi chấn động, xoa xoa cổ ngẩng đầu nhìn lại.

Phượng Thần Anh đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tham cứuđối với người xa lạ.

Đường Phi lại chấn động, Phượng Thần Anh làm sao vậy?

“Ngươi vừa mới nói cái gì?” Đường Phi thử thăm dò hỏi một câu.

Phượng Thần Anh nhíu nhíu mày, lại hỏi: “Ngươi là ai.”

Ngươi là ai...... Hắn vừa rồi không có nghe sai. Đường Phi nhìn ánh mắtPhượng Thần Anh, trong lòng một mảnhai lạnh. Tối hôm qua cái loại tình cảmtương cứu trong lúc hoạn nạn, đã không còn sót lại chút gì. Nguyên lai Phượng Thần Anh thật sự không nhận ra hắn, Phượng Thần Anh gọi hắn “Phi nhi” bất quá là tẩu hỏa nhập ma,bệnh phát tác nhận thức lung tung mà thôi. Phượng Thần Anh, sẽ không nhận ra hắn hiện tại.

“Ngươi là ai?” Đường Phi hỏi lại, tâm hắn vẫn chứt một chút hy vọng.

“Phượng Thần Anh.” Phượng Thần Anh lạnh lùng trả lời, lại hỏi: “Ta vì cái gì ở chỗ này ?”

Không phải Đường Ngũ Bách, Phượng Thần Anh thật sự thanh tỉnh......

“Ngày hôm qua,” Đường Phi thanh âm hờ hững, lại nói dối: “Ngươi té xỉu ở cửa viện của ta, là ta cứu ngươi.”

Phượng Thần Anh không nghe được đáp ánvừa lòng, nhìn nhìn quần áo mặc trên người rõ ràng không hợp, mày dính chặt, còn nói: “Là ngươi giúp ta thay đổi quần áo?”

Đường Phi gật gật đầu: “Ngươi trên người bẩn, ta sợ ngươi làm dơ giườngcủa ta, liền thay đổi quần áocho ngươi.”

Phượng Thần Anh ánh mắt lạnh lùng, nói: “Vậy ngươi thấy được thứ ta mang theo?”

Đường Phi tầm mắt chuyển hướng về phía bên phải, cái hộp nhỏ chứa Ô Hươngcùng cẩm thạch yên can kia đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, Phượng Thần Anh theo tầm mắt hắn nhìn lại hiển nhiên cũng thấy được.

“Quỷ Tà cấm Ô Hương, nếu ngươi đã khỏe liền nhanh chóng rời đi, không cần phiền hà ta.” Đường Phi một bên nói lời vô tình một bên đứng dậy đi ra ngoài, đồng dạng Nhị Bách Ngũở bên giường một đêm nhìn đến Đường Phi đứng dậy cũng đứng lênđi theo, nghi hoặc nhìn thoáng qua Phượng Thần Anhbỗng nhiên hoàn toàn bất đồng, theo Đường Phi ra ngoài.

“Ngươi đến tột cùng là ai!” Phượng Thần Anh nhìn Đường Phirời đi, lại hỏi.

“Nơi này mọi người gọi ta là Đường lão bản.” Đường Phi nói xong câu đó, người đã ra khỏi khách gian.

“Đường...... lão bản?” Phượng Thần Anh ánh mắt có chút mê mang, vì cái gì nhìn đến người có dung mạo khủng bố này rời đi sẽ có một loại cảm giác hoảng hốt? Còn có bóng dánghắn, cùng Phi nhi, rất giống nhau......

Nhị Bách Ngũ đi đến bên chân Đường Phi phục hạ, an ủi cọ cọ chânhắn. Đường Phi cười nhạt, vuốt đầu của nó nói: “Theo giúp ta miễn cưỡng một đêm, đói bụng đi? Hôm nay thưởng cho ngươi một cái đùi gà.”

Nhị Bách Ngũ hưng phấn mà vươn đầu lưỡi liếm liếm tay Đường Phi, cao hứng kêu hai tiếng.

Phượng Thần Anh theo khách gian đi ra, liền nhìn thấy một con đại hoàng cẩu ôm một cái đùi gà gặm cắn, nghĩ rằng Đường lão bản thật đúng là thương xótcon cẩu này.

Đường Phi bưng hai bàn đồ ăn từ phòng bếp đi ra, vừa vặn chống lại tầm mắtPhượng Thần Anh, sửng sốt, theo bản năng lạnh mặt nói: “Ăn cơm.”

Đường Phi vừa nói, Phượng Thần Anh mới phát hiện chính mình đói bụng, cũng không nói gì liền hướng vị trí bên phải ngồi xuống. Hai người một cẩu yên lặng ăn cơm trưa, ở ngay khi Đường Phi gắp rau, Phượng Thần Anh mới phát hiện tay hắn cùng khuôn mặt kia phi thường không phù hợp.

Đường Phi tay thon dài trắng nõn, mười ngón tu bổ thập phần sạch sẽ chỉnh tề, không có một chút tỳ vết nào. Phần cổ phía dưới gương mặt bị thiêu đến da thịt mơ hồ kia, cũng thập phần không phù hợp, trắng nõn, dài nhỏ, đồng dạng không có một chút tỳ vết nào.

Vết bỏng trên mặt Đường lão bản này, có thể hay không quá kỳ quái? Phượng Thần Anh nghi hoặc suy nghĩ, chẳng lẽ có người nào cố ý thiêu hủy mặt hắn? Hắn đắc tội với ai, thế nhưng bị người hại thành như vậy?

“Ngươi nhìn cái gì?”

Phượng Thần Anh sửng sốt, mới phát hiện vị Đường lão bản kiamắt tràn đầyoán hận cùng phẫn nộ nhìn hắn.

“Không có gì, chỉ tò mò tại sao mặt của ngươi biến thành như vậy.” Phượng Thần Anh thẳng thắn nói.

Đường Phi chấn động, tiện đà cười lạnh một tiếng, nói: “Ta cũng rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì tuổi còn trẻ lại cómột đầu tóc bạc.”

Phượng Thần Anh ngẩn người, loại ngữ khíđối chọi gay gắtnày...... Không, không phải, thanh âm người này cùng thanh âm trong trẻo củaPhi nhi hoàn toàn không giống, đây bất quá chỉ là ảo giác. Thật có lỗi đối Đường Phi cười cười, Phượng Thần Anh nói: “Là ta thất lễ.”

Đường Phi trừng mắt nhìn hắn một cái, liền không để ý đến hắn nữa.

Ở thời điểmrửa chén, Đường Phi suy nghĩ rất nhiều cái cớ làm cho Phượng Thần Anh rời đi, dù sao chuyện quá khứ cũng vô pháp bù lại, Phượng Thần Anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không muốn biết. Từ hôm nay trở đi, trả lại cho hắn những ngày thanh tĩnh đi.

Rửa sạch tay, Đường Phi trở về phòng. Phượng Thần Anh đang ngồi ở trên ghế ngẩn người, vẫn không nhúc nhích. Đường Phi nghĩ nghĩ, vẫn là lên phía trước nói: “Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chóng thu thập này nọ rời đi đi......” Đường Phi nói xong, mới phát hiện Phượng Thần Anh không thích hợp, hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có?

Thân thủ ở trước mắt hắn quơ quơ, Phượng Thần Anh vẫn không phản ứng. Đang lúc Đường Phi muốn thu hồi tay, Phượng Thần Anh lại bỗng nhiên bắt được tay hắn.

“Ngươi!” Đường Phi cả kinh, muốn rút tay về, đã thấy Phượng Thần Anh đối hắn mờ mịt chớp chớp nhãn tình, nói: “Phi nhi, ta như thế nào ngồi ở chỗ này?”

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Phượng Thần Anh rốt cuộc là tẩu hỏa nhập ma phát điên, hay là nhân cách phân liệt?

May mắn, lúc này lão đại phu của hiệu thuốc bắc đến đây. Đường Phi mang theo Đường Ngũ Bách -- Phượng Thần Anh đi mở cửa.

Đường Phi dẫn đại phu vào, hỏi: “Đại phu, ngươi như thế nào rảnh rỗi lại đây?” Hiệu thuốc hẳn là sẽ đến không ít khách đi.

“Đường lão bản, lão phu hôm nay tới là muốn nhìn một chút tình huốngvị công tử này.” Lão đại phu buông cái hòm thuốc thuyết minh ý đồ đến: “Lão phu phỏng chừng vị công tử này độcẩn đại khái phát tác, liền đến xem có thể hỗ trợhay không.”

Đường Phi lôi kéo Phượng Thần Anh ngồi xuống, đối đại phu nói tình huốngtối hôm qua, chỉ là che giấu một số chuyện khác của hắn cùng Phượng Thần Anh, giản lược nói sau khi Phượng Thần Anh độc ẩn phát tác, hắn liền cho hắn dùng Ma Phí Tán, cũng không nói cho hắn Phượng Thần Anh trên người có một hộpÔ Hương.

“Đại phu, hắn hôm nay buổi sáng bỗng nhiên thần trí thanh tỉnh, hỏi hắn hắn cũng biết chính mình là ai, lại đã quên chuyện ta cứu hắn, tại sao có thể như vậy?” Đường Phi nói xong chuyện tối hôm qua, lại nói chuyện mới phát sinh sáng nay: “Nhưng thời gian thanh tỉnh hắn thực ngắn, bất quá một canh giờ lại khôi phục bộ dánghiện tại.”

“Cái này......” Lão đại phu vuốt râu nghĩ nghĩ, nói: “Ta trước bắt mạch cho hắn đã.”

“Làm phiền đại phu.” Đường Phi cầm lấy tay Phượng Thần Anh đang không tình nguyện làm cho đại phu bắt mạch.

Phượng Thần Anh dùng tay trái ôm thắt lưngĐường Phi, la hét nói: “Phi nhi ta còn chưa ăn cơm, ta đói bụng!”

Đường Phi thái dương co rút, vừa mới ăn xong a! Cho dù không nhớ rõ chuyện vừa rồi,bụng vẫn hẳn phải no đi?!

“Trước đợi đã, đợi đại phu giúp ngươi xem xong, ta cho ngươi ăn chân gà.” Đường Phi hoàn toàn đem Phượng Thần Anh trở thành Nhị Bách Ngũmà hống.

Qua một trận, đại phu mới thu hồi tay, có chút suy nghĩ nói: “Vị công tử này bởi vì tẩu hỏa nhập ma, khi thì si ngốc, khi thì thanh tỉnh, thời điểm thanh tỉnh tự nhiên nhớ rõ những chuyện lúc thanh tỉnh, nhưng khi si ngốc, thì cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ biết theo bản năng làm việc. Mà chiếu ngài vừa rồi nói, hắn thời điểm thanh tỉnh rất hiếm. Đường lão bản, cái này ngươi cũng nên cẩn thận, tình huống như vậy nếu đem ngườiđánh mất, sẽ rất khó tìm trở về.” Nói xong, lại theo hòm thuốc xuất ra năm bao dược cùngba bọc nhỏ Ma Phí Tán, còn nói: “Đây là dượctrị liệu nội thươngvị công tử này, tuy rằng hiệu quả không nhưdược liệu chính quy để trị nội thương, nhưng có còn hơn không, nếu cứ để nội thương vị công tử này tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Còn kia là Ma Phí Tán, bất quá cũng không nên cấp hắn dùng nhiều, thời điểm Ô Hương chi độc phát tác cho hắn ăn một chút là đủ.”

Đường Phi tiếp nhận dược, đối đại phu nói cảm tạ, lại nắm theo Phượng Thần Anh tiễn đại phu ly khai.

Nhìn dượctrong tay, lại nhìn xem Phượng Thần Anhôm tay hắn muốn ănchân gà, Đường Phi lại chán nản thở dài.

Nhị Bách Ngũrõ ràng cảm thấy Đường Ngũ Bách đã trở lại,hưng phấn chạy tới hướng hắn vẫy đuôi kêu to, Đường Phi dở khóc dở cười nhẹ nhàng đạp nó một cước, làm cho nó đừng thêm phiền.

Quỷ Tà hoàng cung.

Phong Hàn Bích xem xong mật tấutrong tay, tùy tiện để một bên. Lê Khổ nhíu mày, khóe môi nhếch lên cườibất cần đời, hỏi: “Hoàng Thượng không tính quản?”

“Chuyện lúc trước trẫm có thể khôngcùngLang Hiên Hoàng Diệp so đo, nhưng mà muốn trẫm vì một sự kiện nhàm chán, vì một ngườinhàm chán mà cùng bọn họ kết minh, căn bản không có khả năng.” Phong Hàn Bíchvừa phê duyệt tấu chương vừa nói.

“Việc nhàm chán,ngườinhàm chán?” Lê Khổ bĩu môi, người nhàm chán kia thế nhưng đãlàm một “việc nhàm chán” là giết thân vương củaHoàng Diệp, thiêu phần mộ tổ tiên củaTần Nghịđẳng a!“Nhưng ngườikia không phải đã vào quốc gia của ta rồi sao?”

Phong Hàn Bích hơi hơi giương mắt nhìn nhìn Lê Khổ, nói: “Hắn xuất hiện thì sao? Làm chuyện nguy hại Quỷ Tà? Hay là phạm vào luật pháp Quỷ Tà?”

“Ách,” Lê Khổ không thú vị sờ sờ cái mũi, nói: “Không có......”

“Trẫm xem ngươi là bởi vì Như Lý đi Đồng Châu thị sát, ngươi liền nhàm chán, muốn kiếm chút sự tình náo nhiệt đi?” Phong Hàn Bích nhìn Lê Khổ, mắt tràn đầy tính kế: “Muốn hay không trẫm phái ngươi đi biên quan, Giác Trungthế nhưng vẫn nhắc trẫm phái cho hắn một gã quân sư có năng lực đi giúp hắn đây.”

“Hoàng Thượng, thần nhầm rồi, ngài vẫn là tha ta đi......” Lê Khổ vẻ mặt đau khổ nói, đi biên quan? Nếu vậy bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy mặttiểu Đào nhithân thân của hắn?! Hắn mới sẽ không ngu như vậy!

Phong Hàn Bích còn muốn trêu chọc Lê Khổ vài câu, chợt nghe thấy một tiểu thái giám Phượng Nghi cunghoảng loạn không ngừng chạy tiến vào, “bùm” một tiếng liền quỳ gối trước mặtPhong Hàn Bích, run thanh âm nói: “Khải, khải bẩm Hoàng Thượng! Hoàng hậu lại mang theo thái tử chạy trốn!”

“Lão thiên gia của ta!” Lê Khổ một cái tát chụp ở trên trán mình kêu rên, Thủy Thủykhông còn chuyện gì khác để làm?!

Phong Hàn Bích vẻ mặt che lấp nhìn thái giámkia, thái giám đó sợ tới mức nói chuyện đều lắp bắp!

“Không, bất quá, Chung, Chung thống lĩnh, đã đem nương, nương nương bắt trở lại......” Tiểu thái giám khẩn trương xoa xoa mồ hôi trên trán: “Thống lĩnh đại nhân, bảo, bảo nô tài đến bẩm báo Hoàng Thượng !”

Phong Hàn Bíchkhẽ phất tay, cho thái giám kia lui ra. Lê Khổ vuốt cằm nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là tất yếu giúpThủy Thủy cầu tình một chút.

“Hoàng Thượng, ngài biết con người Thủy Thủy, không thích bị trói buộc, hắn......” Lê Khổ còn chưa nói xong liền bị Phong Hàn Bích đánh gãy.

“Như Lý đêm nay sẽ đến Mị thành, ngươi đi tiếp hắn đi.” Phong Hàn Bích nói xong, âm hiểm cười: “Về phần trẫm cùngNhư nhi, không cần các ngươi quan tâm. Trẫm, sẽ làm cho hắn hảo hảo cảm thụ một chút ‘Lạc thú’ sinh hoạt trong cung!” Nói xong, vung trường bào đứng lên. Đối Lâm công cônghầu hạ ở bên nói: “Bãi giá Phượng Nghi các!“

“Hoàng Thượng bãi giá Phượng Nghi các!” Lâm công công đã sớm thành thói quen hoàng hậu nương nương nhà mình ba đến năm ngày lại bỏ trốn, phi thường trấn định hô lớn.

Lê Khổ nhìn Phong Hàn Bíchsải bước rời đi cho Thủy Thủy cảm thụ “Lạc thú”trong cung, thì thào một câu “A di đà phật, nguyện Phật tổ phù hộ cho Thủy Thủy”, sau cũng nhẹ nhàng cước bộ ly khai đại điện. Tiểu Đào nhi đã trở lại, đêm nay chính là một đêm tuyệt vời a!

-----------------

P/s: 20 chương nữa hết chính văn a.....

## 101. Chương 101: Phiên Ngoại Thân Cận Hội Tết Nguyên Tiêu

Bối cảnh: nhân vật chính, phối hợp diễn, thế kỷ hai mươi mốt......

Thời gian: Công nguyên năm 2012, mười lămtháng giêng, tiết Nguyên Tiêu......

Một tập đoàn công ty lớn nào đó, ở quảng trường lớn nào đó, tổ chức thân cận hội dịp tiết Nguyên Tiêu, ở thời điểm chiều tốingày mười tám chính thức mở màn. Hội thân cận lần này không có chuyện trải qua chọn lựa hoặc sàng chọn trước, chỉ cần người tham gia ở cửa báo danh lấy giấy báo danh điền vào tư liệucơ bản, cương vịcông tác, tiền lương bao nhiêu, có xe có nhà hay không, các gia đình trongthành viên là đủ. Nga, đúng rồi, thân cận lần này điểm khác duy nhất chính là –người báo danh phải là nam, chưa kết hôn, chưa có người yêu.

“Các đại gia hảo, ta là Mặc Trúc,là người dẫn chương trình kiêm chủ trì hiện trường đại hội thân cận lần này. Cái gì? Ta tại sao có thể làm người chủ trì? Ngươi quản được ta sao! Ngươi quản được việc ta đi cửa sau để lấy được vị trí này à! Như thế nào, ai quy định mười bảy mười tám tuổi sẽ không thể làm người chủ trì thân cận hội! Ai quy định bộ dạng dễ nhìn nhất định là phá bỏ quy tắc?! Ca ca ta sẽđảm đương rất tốt cương vị người chủ trì này!” Mặc Trúc mặc một thân đồng phụcmàu xanh lá, khuôn mặt oa nhi thon dài thanh tú,một tay giơ microphone, một cước đem người quấy rối hiện trường đá ra thật xa, lập tức lại chỉ vào một đám đang hưng phấn phát điên, cầm di động trong tay đốicác khách quý ở hiện trường “tanh tách tanh tách” mãnh liệt chụp ảnh, nghe đồn là một đám phóng viên hủ nữ, liền phao mặt mày nói: “U ~ các vị mỹ nữ, không cần chen lấn giẫm đạp nhau, đêm nay có khi là phúc lợi cho các ngươi ~”

“A

~” Lời Mặc Trúc nói sinh ra phản ứng hoá họcthật lớn, đám phóng viên nữ hưng phấn thét chói tai, thiếu chút nữa đem âm nhạc xung quanh đều lấn át.

“Đầu tiên --” Màn ảnh vừa chuyển, Mặc Trúc vươn tay chỉ vào hai vị khách quý ngồi ở ghế trênđang bày ra bộ dáng “Ta là thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử”, tản ra hào quang hoa quý,nói: “Hai vị này chính là nhà tài trợ lớn nhất đêm nay của chúng ta, bên trái một vị mặc hắc y chính là lão tổng tập đoàn XX, Tần DiệpTần tiên sinh. A, thuận tiện nói một câu, lão tử cực không vừa mắt hắn!” Nói xong lại vừa chuyển, chỉ hướng nam tử áo trắng bên người Tần Diệp: “Một vị bên phải cao quý xinh đẹp, mỹ diễm không thể tả được, cực kỳ nhã nhặn tuấn cử,trên thông thiên văn,dưới tường địa lý, cầm kỳ thi họa không gì không biết, mọi thứ đều tinh thông -- Phượng Giải NgữPhượng Tiểu Hoađại nhân! Các đại gia cho một tràng pháo tay nhiệt liệt hoan nghênh!” Mặc Trúc chỉ vào Phượng Tiểu Hoa, tươi cười vẻ mặt si mê kiêm sùng bái.

Tần Diệp cùng Phượng Giải Ngữ rụt rè đối với đám mỹ nữ trong thính phòng phất tay mỉm cười, hai người ngón áp út tay phải đeo một chiếc nhẫn bạch kim kiểu dáng đơn giản, ánh mắt vô cùng bén nhọn của nhóm hủ nữ lại tỏa ánh sáng, thoáng chốc đèn flash nổi lên bốn phía, nhóm mỹ nữ một bên thét chói tai, một bên đối Tần Phượng hai người mãnh liệt chụp ảnh một trận.

Tần Diệpvẫn duy trì tao nhã, khéo léo mỉm cười,một bên đối khán giả vẫy tay tiếp đón, một bên bất động thanh sắc nghiến răng nghiến lợi đối Phượng Tiểu Hoa nói: “Xem ta trở về còn không bóc ra một tầng da của Mặc Trúc! Giới thiệu ta đơn giản như vậy thì cũng thôi đi, còn dám minh mục trương đảm đối với ngươi cặp mắt si mê đến chảy nước miếng!”

“Ngươi tốt nhất an phận cho ta, đứa nhỏ này thế nhưng ta rất thích, ngươi nếu dám ngầm ngáng chân làm khó dễcho hắn, về sau liền ngủ trên sàn đi!” Phượng Giải Ngữ cười như bách hợp, thanh lệ tao nhã khiến người say mê, thời điểm nói lời này thậm chí khóe miệng không hề cử động một chút!

“Khụ khụ,” Tần Diệp thanh thanh cổ họng, “ha ha” cười cầm micro nói tiếp: “Các vị khán giả, các vị khách quý, hôm nay ở trong này tổ chức đại hộithân cận, là muốn cho càng nhiều ngườihữu duyên ở quốc gia chúng ta có duyên phận cùng nhau gặp gỡ, có thể tìm được người định mệnh của chính mình, chúc những người có tình trong thiên hạ sẽ thành thân thuộc!”

“Đương nhiên rồi,” Phượng Giải Ngữ tao nhã đoạt lấy micro trong tay Tần Diệp, mang theo tươi cười ấm áp ôn nhu nói: “Ta cũng có thể tùy thời hủy bỏ bất luận tư cáchmột người dự thi nào. Cái gì? Ngươi nói trong trường hợp nào à? Đương nhiên là --” Phượng Giải Ngữ một đôi mắt phượngcâu hồn đoạt phách thoáng chốc trở nên sắc bén: “Trường hợp ta xem không vừa mắt!”

“Aha ha ha ha, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút!” Tần Diệp hợp thời cầm đi micro của Phượng Giải Ngữ, vụng trộm lau một phen mồ hôi lạnh nói: “Ta tuyên bố, đại hội thân cận chính thức bắt đầu!”

Màn ảnh lại cắt --

“Tốt lắm, ta là người chủ trì kiêm MC, Mặc Trúc, hiện tại xin được thông báo tình huống của chương trình.” Mặc Trúc nhìn màn ảnh vẻ mặt chăm chú, trong tay còn cầm một phần danh sách siêu dài nói: “Đại gia cũng thấy được danh sách trên tay, không xem sẽ không biết, vừa thấy đã bị dọa nhảy dựng, nguyên lai quốc gia ta có nhiều hảo hữu như vậy. Nhưng xét thấy người dự thi quá đông, chúng ta hiện tại phải bắt đầu vòng đấu loại thứ nhất! Cái gì? Đoán hoa đăng? Không phải, tuyệt đối không phải trò già cỗi đó, mà là -- đi mê cung!”

Màn ảnh lại cắt, lần này thay đổi một cái sân, một địa hình siêu lớn, liếc mắt một cái cũng không nhìn thấy được điểm tận cùng của mê cung.

“Các vị khán giả, các ngươi hiện tại nhìn thấy, chính là do thiết kế đại sư, cơ quan đại sư, cạm bẫy đại sư,đợi đã, một loạt đại sư cao cấp nhất của tập đoàn XXkiến tạo mà thành,là mê cungtối gian nan cũng tối nguy hiểm nhấttrên thế giới. Quy tắc trò chơi rất đơn giản, ở trong nửa giờ có thể từ trong mê cung lông tóc khôngtổn hại, tiêu sái đi ra, đó là người chiến thắng, liền có thể tham gia trò chơithân cận tiếp theo.” Mặc Trúc ở trước ngực vẽ một hình chữ thập, thầm nói “A di đà Phật, nguyện Phật tổ phù hộ cho bọn họ!” Nói xong, liền “huýt” một tiếng,các đèn flash đều biến mất, đồng thời, trong mê cung như là truyền ra những tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, thanh âmcầu cứu, ách, còn có tiếng nổ mạnh...... và vân vân.

Sau mười phút, mê cung đã có hai người dự thi đi ra, lông tóc không tổn hại. Hai nam nhânnày cao lớn anh tuấn, sắc mặt che lấpgiống nhau, tính cách tựa hồ cũng là bất hảo như nhau [uy, nhân vật trọng điểm!]...... Bất quá, màu tóc của bọn họ lại khác biệt, một người vẫn đen như mực, một người lại trắng như tuyết.[uy, xác định đây là con ngườ?].

Khụ khụ, tốt lắm, hiện tại trước hết đến giới thiệu một chút hai vị suất ca đi ra đầu tiên này.

Đầu tiên, chúng ta giới thiệu suất cađầu bạc, Mặc Trúc, lên! [Phong Hàn Bích: Vì cái gì Phượng Thần Anh giới thiệutrước? Bích Thủy: bởi vì hắn mới là nhân vật chính trong bộ truyện này!]

Mặc Trúc không biết từ nơi nào nhảy ra,đứng ở trước mặtPhượng Thần Anh, vẻ mặt kiêu ngạo cùng tự hào: “Vị suất cađầu bạc này, tên là Phượng Thần Anh. Là công tửcủa lão tổngtập đoàn XX tài trợ lần này, cũng đại lão bản của ta! Suất ca này thật sự là kế thừa gientốt đẹp của ba hắn, đẹp giống như [tỉnh lược một trăm tám mươi chữ, không phải Bích Thủylười biếng, mà không thể dùng số lượng từ lừa bịp độc giả!], võ công cao cường, tiêu sái giàu có, chính là người trong thành phố mà các nữ nhân muốn được gả nhất.”

“Vị suất catóc đen này,” Mặc Trúc lại nhảy đến trước mặtPhong Hàn Bích, nhìn tư liệu nghĩ đến bản thân hoa mắt: “Ách? Là hoàng đế?! Có được một cái quốc gia hơn chín trăm vạn kilomet vuông?! Là tới tìm một vị hoàng hậu tham ăn tham tiền của mình?! Ha ha ha, nói thật hay nói giỡn, đúng là chưa từng thấy qua! Tóm lại, vị suất ca này đủ điều kiện vào vòng trong!” Mặc Trúc cố gắng san bằng biểu tìnhtrên mặt, cho một vịnữtiếp tân mang theo hai khách quý đủ điều kiện đầu tiên vào trong.

Năm phút đồng hồ sau, lại có hai người từ trong mê cung đi ra. Xét thấy vừa rồi hai mĩ nam kia quá chói mắt, hai người này ở trong mắt Mặc Trúc cũng còn mới lạ, hơn nữa bộ dạng bọn họ quả thật cũng không quá xuất sắc.

Một người diện mạo quá bình thường, chỉ là cặp ánh mắt kia linh động, giống nhưbiết nói, trên mặt lộ vẻ mỉm cười ngọt ngào, làm cho người ta vừa thấy liền thích. Một người diện mạo quá mức anh tuấn cương nghị, tuy rằng nhìn qua có một cổ ánh mắt sắc bén, làm cho người ta cảm thấy áp lực, cảm giác ở chungkhông tốt lắm.

“Ha ha ha,” Mặc Trúc đi đến trước mặtChung Như Thủyxem ra có vẻ tốt hơn, giống như thân thiết hỏi: “Vị tiên sinh này vừa thấy liền biết là hình mẫu thư sinh nhã nhặn, xin hỏi ngươi như thế nào có thể từ trong mê cung mười tám tầng thiên la địa võng kiađi ra ?”

Chung Như Thủy một bên bắt tay vào ăn Quế viên,một viên nói: “Ân? Mê cung này rất khó sao? Ta vừa vào cửa liền nhìn thấy trên đất có rất nhiều Quế viên, liền theo nó vừa ăn vừa đi, sau đó cứ như vậy đi ra a!”

“Phanh!” một tiếng, Mặc Trúc té lăn trên đất. Nhanh chóng đứng lên sửa sang lại bộ dáng, cố hết sức bức ra một khuôn mặt tươi cười nói: “Kia, kia, ngài thật đúng là có phúc tinh phù hộ a!” Một đường kia chính là thông đạo duy nhất Phượng chủ nhân an bài không có chướng ngại, vốn tưởng rằng không có người ngu ngốc nào sẽ đi theo một đường rải đầy Quế viên nhìn như không hề hung hiểm đi ra, nào biết thực sự có a!

Mặc Trúc xoa xoa mồ hôi trên đầu, quay đầu nói với Đường Phi: “Nếu vậy, vị tiên sinh này là --”

“Đợi người cuối cùng đi vào, xem ai đạp phải cơ quan, trúng cạm bẫy, sau đó theo những chỗ không có cơ quan hoặc đã bị phá, bước đi ra.” Đường Phi âm trầm cười: “Rất đơn giản.”

Mặc Trúc “ùng ục” một tiếng, gian nan nuốt nước miếng, người này, trăm ngàn lần không nênđắc tội!

Nửa giờ sau......

“Tốt lắm, trải qua nửa giờ trò chơimê cung, những người dự thi chiến thắngđều đã ở trong này.” Mặc Trúc chỉ hướng phía sau đang đứng chừng mười lăm vị khách quý: “Đầu tiên, chúng ta đến giới thiệu một chút --”

“Ngươi! Bị knockout! Hủy bỏ tư cách!” Bỗng nhiên, Phượng Giải Ngữ nhảy ra đánh gãy Mặc Trúc đang định giới thiệu, chỉ vào một người trong đám khách quý ác thanh nói.

“Cái gì? Ngươi dựa vào cái gì?” Tần Nghị cũng nhảy ra, chỉ vào Phượng Giải Ngữ nói: “Ta thế nhưng là cháu ruột của người kia!”

“Ta mặc kệ ngươi có bà con thế nào!” Phượng Giải Ngữtức giận ầm ầm,tay chỉ về hướng Phượng Thần Anh: “Ta chỉ biết ngươi khi dễ thân nhi tử của ta! Ngươi muốn ở trong này ôm mỹ nhân về, nằm mơ!”

“Hoa nhi ~ nghe lời, đừng náo loạn, ta sẽ trừng trị hắn, nhất định sẽtrừng trị hắn!” Tần Diệp cũng nhảy ra ý đồ đem thân nhân nhà mình tha trở về.

“Ta khinh! Ngươi để cho hắn đem Ngự Long Lệnh đều đốt đi, còn lấy cái rắm gì trừng trị hắn! Cút xa một chút, xem ta hôm nay hảo hảo giáo huấn hắn!Tiểu tử, đỡ một chiêu UPhượng chưởng!”

“Nga, đừng! Thân ái, đừng xúc động!” Tần Diệp ôm Phượng Giải Ngữđang muốn vì nhi tử báo thù, bị hắn không chút lưu tình nào một chưởng đẩy ra ngoài! Tần Diệpbị cái này làm phát hỏa, triệt khởi tay áo ngoan thanh nói: “Hảo cho ngươi Phượng Tiểu Hoa, đừng cho ta thật sự không dám động ngươi a!”

“Có bản lĩnh thì ngươi động a, ngươi động a!” Phượng Giải Ngữ cơn tức so với hắn còn lớn hơn!

“Động liền động, ta sợ ngươi sao!” Nói xong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai điểm huyệt đạoPhượng Giải Ngữ, sau đó một phen ôm lấy, một bên hướng đại tửu điếm phía trước quảng trường đi đến.

“Nói ta không dám động ngươi? Ta hiện tại phải đi động phòng!” Phu phu Tần thị thấy mọi người ở đây không nói gì,liền tiêu thất.

Mặc Trúc một phen lau lệchua xót, nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc nhảy ra đứng ở trước màn ảnh: “Tốt lắm, phiền toái đi rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu giới thiệu --”

“Đường tiểu phi!”

“Như nhi!”

Hai tiếng quát lớn đồng dạng tràn ngập lửa giận vô hạn lại đánh gãy Mặc Trúc giới thiệu, Mặc Trúc hai hàng lệ chậm rải rơi xuống, hắn hôm nay đến tột cùng là chọc ai?

Bởi vì đây là hai tiếng quát lớn, hiện trường chỉ có một máy quay phim duy nhất, cho nên vì không muốn bỏ lỡ một hồi màn hayphấn khích, chúng ta tạm thời tách ra đến hiện trường truyền hình trực tiếp.

Đầu tiên là --

“Đường tiểu phi!” Phượng Thần Anh phiền toái một bên bước đến bên người Đường Phi,một phen túm trụ cánh tay hắn, thuận đường đẩy ra theo ba người đang dính ở bên cạnhĐường Phi nói nói cười cười, quát: “Ngươi thật đúng là đến đây thân cận! Còn một lần kiếm luôn ba người! Ngươi nếu cóbản lĩnh liền ném ta sang một bên tìmngười mới thử xem! Ta chụp chết tiện nhân ngươi!”

Đường Phi bình tĩnh từ trong ưng trảo Phượng Thần Anh tránh ra, lạnh lùng nói: “Ngươi không chịu cho ta áp, ta chỉ đi tìm một kẻ thuần số 0. Phải biết rằng, trước khi nhận thức ngươi, ta vẫn thuần là 1, dựa vào cái gì ngươi luôn luôn ở trên.”(số 0 chỉ tiểu thụ, số 1 chỉ tiểu công, thuần số 0 là người luôn làm thụ, thuần số 1 là người luôn làm công)

“Bằng thực lực! Ngươi nếu có thể đánh thắng được ta, ta liền cho ngươi áp!” Phượng Thần Anh không thuận theo, không buông tha bắt lấy tay Đường Phiquát.

“Hừ, ngươi nói lời này, giống như là một quốc gia nào đó, đối toàn thế giới tuyên bố ‘Nếu các ngươi có thể đánh thắng được ta, ta sẽ không làm cảnh sátThái Bình Dương’ buồn cườigiống nhau. Đây chỉ là thể hiện nguyên vẹn ích kỷ mãnh liệtcủa ngươi, còn có chủ nghĩa bá quyền!” Đường Phi cười lạnh nóimột tiếng.

“Không sai, ngươi một chút cũng không tôn trọng Đường Phi. Hắn muốn tìm một người tốt hơn, có cái gì không đúng?” Đầu tiên, người thứ nhất nhảy ra, chính là một kẻ vừa rồi dính chặt với Đường Phi, chúng ta gọitạm hắn là mĩ thiếu niên, chính là người đã qua đêm với Đường Phi trước khiĐường Phi bịtấm biển hiệu McDonald đè chết.(ai không nhớ đọc lại chương 1)

Mĩ thiếu niên trào phúng nhìn Phượng Thần Anh, hắn mong nhớ Đường Phi đã thật lâu, ai biết vừa đem ngườilên giường qua một đêm liền biến mất, hiện tại người đã trở lại, như thế nào không nắm chắc cơ hội? [Không nên hỏi Bích Thủy vì cái gì Đường Phi đã thay đổi một bộ thân thể khác, hắn còn nhận ra được, cần kịch tình, làcần kịch tình ~]

“Ngươi chính là Phượng Thần Anh? Bộ dạng cũng không đẹp lắm, chỉ có điểm cao lớn mà thôi. Ta thế nhưng là hảo bằng hữu kiêm mối tình đầu duy nhất của tiểu Phi, cùng hắn ở một chỗ đã mười năm. Ngươi? Tránh sang một bên ngây ngốc đi!” Trần Thầnkhóe mắt có một nốt ruồi đỏ,trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh liếc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắnthanh tú ôn nhã lộ vẻ lạnh lẽo, hận không thể cắn Phượng Thần Anh một ngụm, Phượng Thần Anh đáng giận này cư nhiên là nam nhân đầu tiên của tiểu Phi, thiên đạo bất công a!!!

“Phượng Thần Anh, ngươi đừng đã quên ta vì Đường Phi bất kể cái gì đều nguyện ý làm, mà trong lòng hắn đối với ta cũng tồn tại một phần tình cảmđặc thù, Đường Phi muốn chọn, cũng không tới phiên ngươi.” Hà Tịch đối Phượng Thần Anh mỉm cười, ánh mắt lạnh như băng.

Phượng Thần Anh thái dương gân xanh nổi lên, tràn ngập sát khí nhìn ba tình địch, mắt phượngphẫn nộ trừng lớn, cơ hồ muốn phun ra lửa. Lại xem Đường Phi một bộ dángkhông có việc gì, nhìn cũng chưa nhìn hắn một cái.

“Hừ, ta giết các ngươi, Đường Phi vĩnh viễn đều là của ta!” Nói xong, Phượng Thần Anh triệt khởi tay áo liền tiến lên -- hắn cũng không dám thật sự giết, nếu giết bọn họ, Đường Phi khẳng định sẽ tới giết hắn !

“Đánh liền đánh, ai sợ ngươi! Các huynh đệ, sao băng ghế, lên!” Mĩ thiếu niên một tiếng hô to, hai mươi tráng hán chộp lấy băng ghế vọt đi lên!

“Xem ta còn không đánh ngươi thành tàn phế!” Trần Thầntừ phía sau chụp tới, cư nhiên xuất ra một cây lang nha bổng, cũng vọt lên!

Hà Tịch cười cười, nắn vuốt túi độc phấn, đủ dùng cho Phượng Thần Anh!

Bên này, ầm ầm đánh thành một đoàn. Đường Phi nhìn chiến trườngkịch liệt, ngoáy ngoáy lỗ tai: “Nhàm chán.”

Được rồi, bên này tạm thời là như thế, đến xem bên kia.

“Như nhi!” Phong Hàn Bích lắc mình nhảy đến, liền tới trước mặtChung Như Thủy, sau đó kích động một phen đem người ôm lấy!

“Lạy chúa! Lão đại, ngươi là ai a?!” Chung Như Thủy so với hắn thấp hơn một cái đầu,lọt vào trong lòng Phong Hàn Bích, tránh không được một phân.“Có chuyện gì cũng từ từ, đừng ăn bậy đậu hủ!”

“Trẫm biết mấy ngày trước đây là lỗi củatrẫm, trẫm không nên không để tâm ý nguyện củacủa ngươi làm quá ngoan. Nhưng mà ngươi cũng đã nháo đủ, nên cùng trẫm trở vềđi, Tiểu Trùngluôn la héthỏi phụ thân đâu.” Phong Hàn Bích nhìn như thực ôn nhu ôm Chung Như Thủy, trên thực tế Chung Như Thủylại không thể động đậy nằm ở trong lòng hắn.

“Lão đại, ngươi nhận sai ngườirồi, ta căn bản không biết ngươi a!” Chung Như Thủy khóc không ra nước mắt: “Ta tới nơi này báo danh tham gia thân cận, chỉ là nghe nói ở đây có Thang Viên (bánh trôi)miễn phí, không phải thật sự đến thân cận!”

“Trẫm biết, thời điểm trẫm nhìn thấy mẫu quảng cáo, đã nghĩ đến ngươi có khả năng sẽ hướng về phía Thang Viên kia mà tới. Trẫm đoán đúng rồi.”

“Ngươi nghe không hiểu tiếng người có phải hay không, ta thật sự không biết ngươi!” Chung Như Thủy cảm thấy sắp hỏng mất.

“Không biết?” Phong Hàn Bích nghe nói như thế, ánh mắt lạnh lùng, lập tức cười âm hiểm: “Không quan hệ, ngươi rất nhanh sẽ nhớ tới trẫm là ai.” Nói xong, vừa ôm lấy Chung Như Thủy, đã bị một người ngăn cản.

“Buông ca ca ta!” Thuần Vu Quyết khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắnâm trầm, giơ kiếm cản lại Phong Hàn Bích.

“Tiểu Quyết a! Người này ngươi không thể trêu vào! Ngoan, theo ta trở về được hay không?” Tần Nghị buồn rầu lôi kéo Thuần Vu Quyết, lại đối Phong Hàn Bích thật có lỗi cười.

“Hừ, vì ca ca ta, cho dù là Diêm Vương ta cũng không sợ!” Thuần Vu Quyết lạnh giọng một tiếng, giơ kiếm muốn đoạt lại ca ca của mình!

“Tiểu Quyết --”

“Nga !” Tần Nghị còn chưa kịp khuyên trụ Thuần Vu Quyết, đã bị Chung Như Thủyở trong lòng Phong Hàn Bíchchỉ cái mũi, một bộ dáng vấn tội nói: “Tần Nghị! Chính ngươi làm hại tiểu Phi cùng bạch mao quái (quái nhân tóc trắng)thảm như vậy, ngươi đại hỗn đản này!” Mắng xong, Chung Như Thủy quay đầu đối Thuần Vu Quyết nói: “Tiểu Quyết, ngươi đời này nếu dám cùng tên hỗn đản kiaở một chỗ, thì không phải đệ đệ của ta!”

“Như nhi, nguyên lai ngươi cái gì cũng đều biết.” Phong Hàn Bích không có hảo ý cười. Chung Như Thủy chấn động, cười gượng nhìn về phía Phong Hàn Bích nói: “Có chuyện gì hảo hảo thương lượng thôi......”

“Trẫm cho rằng, dùng thực tế hành động mới có thể cho ngươi nhớ rõ.” Nói xong, đối Chung Như Thủy cười, bóng người chợt lóe liền mất đi bóng dáng -- đi về phía khách sạn cao cấp kia!

“Ca ca! Đợi ta đã! Ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng không cần ta!!!” Thuần Vu Quyết một bên hô lớn, một bên lo lắng đuổi theo.

“Tiểu Quyết!!!!” Tần Nghị khóc kêu tê tâm liệt phế, lau đi lệnam nhi, tốt, tiểu Quyết ngươi nếu cũng đi vào khách sạn cao cấp chờ ta, ta cũng phải hảo hảo hồi báo một chút tâm ý của ngươi mới phải!

“Vù” một tiếng, Tần Nghị cũng biến mất ở trước khách sạn......

Đồng thời, còn lại mấy người --

Chung Như PhongcùngHồ Đồ [mười ngón tay giao nhau, nhìn nhau cười ]: “Chúng ta chỉ là đến xem náo nhiệt.”

Lê Khổ cùngtiểu Đào nhi [ngẩng đầu nhìn trời]: “Nghe nói đêm nay có pháo hoa Nguyên Tiêu nên mới đến xem.”

Thương Giác Trung [uống rượu buồn, thần tình uể oải]: “Thủy Thủy lại cùng Tiểu Hàn chạy, vốn tưởng rằng đại hội thân cận đêm nay ta còn có hi vọng......”

Thiết Hoán cùng Ưu nhi [bất đắc dĩ đối diện]: “Người tổ chức nói số người lọt vào vòng trong ít quá, nên tìm hai chúng ta đến góp đủ số ......”

Mặc Trúc [miệng đã sùi bọt mép, ngã xuống đất sau cơn sốc lâu ngày]: “......”

“Phanh hưu ~” Pháo hoa xinh đẹp ở trên không trung bắn ra, đẹp mắt mê người.

-----------------

## 102. Chương 102

Thời gian trôi như bay, nhoáng một cái đã vượt qua hơn nửa tháng. Từ sau ngày ấy Phượng Thần Anh ngắn ngủi thanh tỉnh, liền không còn thanh tỉnh thêm lần nào nữa. Mỗi ba ngày,Ô Hương chi độc sẽ phát tác một lần, mỗi lần đều không bằng chết. Lão đại phu kia cấp Đường Phi Ma Phí Tán, mấy lần đầu vẫn dùng tốt, nhưng mà thuốc này dùng lâu hơn, liền mất đi dược tính, rốt cuộc không còn khống chế đượcđộc tínhÔ Hương bá đạo kia. Có vài lần Đường Phi không thể không đem Phượng Thần Anh trói lại, ngay cả như vậy, có một lần Phượng Thần Anh vẫn thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡichính mình. Đường Phi thúc thủ vô sách, trong lòng cũng dao động muốn cấp Phượng Thần Anh dùng Ô Hương. Nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì xuống, bản thân cũng đi theo Phượng Thần Anh từ từ gầy yếu.

Tối hôm qua, lại là ngàyPhượng Thần Anh độc ẩn phát tác. Miễn cưỡng một đêm, Đường Phi thay Phượng Thần Anh đã mệt mỏi đến mê man lau thân thể, thay đổi quần áo, chính mình cũng đi tắm rửa một cái -- trên người hắn đã sớm bị mồ hôi củaPhượng Thần Anh làm ướt nhẹp. Khi mặc quần áo, Đường Phi thoáng nhìn năm dấu ngón tay thâm tím trên cánh tay, thời điểm Phượng Thần Anh không chịu được độc ẩn tra tấn sẽ có hành vì tự ngược, hắn không còn biện pháp chỉ có thể cho Phượng Thần Anh cầm lấy taychính mình, tuy rằng Phượng Thần Anh vẫn còn duy trì nửa phần thanh tỉnh không thương tổn hắn, như lực đạo lớnnhư vậy, đủ để cho hắn bị thương.

Mới vừa thay đổi quần áo đi ra, chợt nghe có người đứng ở ngoài sân hô lớn.

“Đường ca! Đường ca! Ngươi có đó hay không?” Tử Quân cùng Tử Thanh ở trước hàng rào hô to, lo lắng hướng trong viện nhìn.

“Đến đây đến đây.” Đường Phi cả tóc cũng chưa buộc, tóc tai bù xù trực tiếp đội lên hắc sa liền ra ngoài.

“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Đường Phi mở cửa hàng rào, một bên cho bọn họ tiến vào, một bên hỏi.

“Thôi thôi Đường ca! Chúng ta không vào, ngươi mau cùng chúng ta đi thôi! Lão Lục Giatrong đại viện sắp không được, nói muốn gặp ngươi lần cuối!” Tử Quân không khỏi phân trần liền lôi kéo Đường Phi muốn chạy.

“Cái gì? Lão Lục Giasắp không được? Chuyện từ khi nào?! Tại sao hiện tại mới cho ta biết?” Đường Phi nghe xong sau hỏi liền mấy câu, cả cửacũng không kịp đóng đãchạy theo phía sau Tử Quân, Tử Thanh.

“Chúng ta cũng không rõ ràng, sáng nay chúng ta mở cửa hàng, một hài tử trong đại viện chạy đến chỗ chúng ta thông báo. Chúng ta đành phải chia ra hành động, Tử Mạchcùngtiểu Đình đi thỉnh lão đại phu, Hải thúc cùng Ngô thúc trước hết đi đại viện chiếu cố.” Tử Thanh vừa chạy vừa nói.

Đường Phi trong lòng căng thẳng, lão Lục Gia đã bảy mươi tuổi, hiện tại cho người đến truyền lời, chỉ sợ là thật sự không được! Đường Phi lúc này không còn tâm trí để ý tới trong nhà còn một Phượng Thần Anhđang suy yếu, chỉ hướng về đại viện chạy tới.

Khi đuổi tới đại viện, phòng lão Lục Giađã mênh mông chật ních người, có nhiều người đã bắt đầu rơi nước mắt. Nhìn thấy Đường Phi đến, đều thực tự giác tránh ra một đường cho hắn đi vào.

Trong đại viện, mộtlão nhân trung niên thường xuyên chiếu cố những người hành động không tiện đi tới, vẻ mặt bi thương.

“Đường lão bản.” Người trung niên đối Đường Phi thở dài, sau đó hơi hơi lắc đầu.

“Thật sự không được?” Đường Phi tiến lên một bước, trong lời nói tựa hồ còn mang theo một chút kỳ vọng.

Người trung niên không nói gì, lại lắc đầu. Đường Phi suy sụp hạ vai, hắn thế nhưng thật ra rất bình tĩnh. Nhìn thoáng qua ngườitrong viện, cơ hồ mỗi người đều đang nhìn hắn, vẻ mặt chờ mong cùng hy vọng, tựa hồ muốn hắn có thể cứu sốnglão Lục Gia, sau đó sống thêm vài chục năm.

Lúc này, lão đại phu từ trong buồng đi ra, nhìn thấy Đường Phi sau sửng sốt, tiến lên nói: “Đường lão bản, ngươi vào xem hắn đi, lão nhân gia luôn luôn nhắc tới ngươi.”

Đường Phi gật gật đầu, lại hỏi một câu: “Hắn có khỏe không?”

“Lão phu châm cứu cho hắn giảm bớt thống khổ, có thể kéo dài thêm một lát, chỉ là nửa canh giờ sau, liền......” Lão đại phu không nói thêm, những lời phía sau không cần nói ai cũng có thể hiểu được.

Đường Phi thân thủ vỗ vỗ vailão đại phu, nhẹ giọng: “Đã vất vả.” Sau đó liền vén lên bố liêm rồi đi vào.

Trong phòng có ba hài tử năm, sáu tuổi quỳ gối bên giườnglão Lục Gia, khóc kêu “gia gia”. Ba hài tử không phải tôn tử ruột thịt củalão Lục Gia, là hắn trước đây ăn xin trên đường cứu trở về ba đứa trẻ bị vứt bỏ, cho dù thời điểmsinh hoạt tối gian nan, lão Lục Gia cũng chưa từng nghĩ tới muốn vứt bỏ bọn họ, mang theo ba hài tử lưu lạc khắp nơi ăn xin, qua được bữa nào hay bữa đó. Sau tại thời điểmbọn họ thiếu chút nữa đói chết, Đường Phi xuất hiện, đầu tiên là mỗi ngày cho bọn hắn ăn, sau lại đem bọn họ đưa tới chỗ này trong đại viện, ông cháu bốn người cuối cùng có một chỗcó thể gọi là “nhà”.

Đường Phi đi đến, lão Lục Gia cặp mắt đục ngầu ảm đạm kia rốt cục khôi phục một chút ánh sáng cùngsức sống, run run hướng Đường Phi vươn tay.

“Đường lão bản......”

“Lão Lục Gia.” Đường Phi tiến lên bắt lấy tay hắn, ba tiểu hài tử đang quỳ gối bên giường lão Lục Giangược lại quỳ gối sang bên chânĐường Phi, khóc nói: “Đường lão bản, van cầu ngươi cứu cứu gia gia chúng ta đi, cầu ngươi cứu hắn đi!”

Đường Phi trong lòng chua xót, nhìn ba hài tử nhỏ gầy khó chịu không thôi. Thật lâu trước kia, hắn cũng từng quỳ gối bên chân một người cầu hắn cứu mẫu thânchính mình, mà người nọ không niệm tình dẫn dắt hắn rời đi, mặc kệ mẫu thân hắn tự sinh tự diệt. Đợi hắn thật vất vả từ trong nhà giam như địa ngục kia trốn ra, chỉ nhìn thấy mẫu thânchết không nhắm mắt. Nhưng mà, lão Lục Gia hiện tại là ngọn đèn cạn dầu, muốn cứu cũng không có khả năng.

Đường Phi buông ra tay lão Lục Gia, ngồi xuống giúp ba hài tử tinh tế lau đi nước mắttrên mặt, một bên nhẹ giọng nói: “Thời điểm con người sinh ra, ông trời đều an bài cho họmột đoạn thời gian không lâu không ngắn,cho hắn đi đến một điểm kết thúc. Điểm kết thúc này không phải chấm dứt, cũng không phải tử vong, chỉ là trở lại địa phương thuộc về họ, tiếp tục một cuộc sống sinh hoạt khác. Loại sinh hoạt này thực hạnh phúc, có một ngôi nhà ấm áp, có thực phẩm ăn không cạn, có quần áo mặc hoài không hết. Sẽ không tiếp tụcchịungườikhác khi dễ, cũng không cần ngày ngày lo lắng sợ hãi. Gia gia các ngươi chỉ là đã đến giờ, đi đến điểm kết thúc kia, tiếp nhận sinh hoạthạnh phúc mới. Chúng ta có thể vì hắn khóc, bởi vì hắn phải rời khỏi. Nhưng chúng ta càng nên vì hắn cao hứng, bởi vì hắn không cần tiếp tục chịu khổ. Hiểu chưa?”

Ba hài tử mê mang nhìn Đường Phi, trong mắt còn hàm chứa nước mắt.

“Chúng ta không hiểu lắm, bất quá ta biết Đường lão bản nói, chính là gia gia không cần tiếp tục chịu khổ phải không?” Trong đó một tiểu nam hài có vẻ lớn nhấtnhìn Đường Phi dùng thanh âm của hài tử hỏi.

Đường Phi gật gật đầu, nói: “Đúng vậy, gia gia không bao giờ phải chịu khổ nữa.”

“Cũng không tái vì chúng ta bị đại khất cái đánh sao?” Một nữ hài ít tuổi nhất ngây thơ hỏi, lông mi thật dài còn vương một giọt nước mắt, khiến người trìu mến.

Đường Phi nhíu nhíu mày, bị đại khất cái đánh? Lại gật gật đầu, Đường Phi sờ sờ hai mánữ hài.

“Chúng ta đây sẽ không khóc, gia gia không bị khi dễ nữa, chúng ta liền vui vẻ!” Cuối cùng là một tiểu nam hàikhoẻ mạnh kháu khỉnh, bất quá mới năm tuổi. Hắn lau đi nước mắt, ánh mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm Đường Phi, nói: “Về sau, ta sẽ thay thế gia gia bảo hộ ca ca cùng muội muội!”

Đường Phi vỗ vỗ đầu của hắn, cổ vũ nói: “Không sai, nam tử hán đại trượng phu, nên như vậy.” Dứt lời, Đường Phi liền cho bọn họ ra bên ngoài trước, hắn cùng với lão Lục Gia một mình nói chuyện.

Bọn nhỏ đi rồi, Đường Phi ngồi ở bên giường. Lão Lục Gia từ lúc Đường Phi đối ba tôn nhi củahắn nói lời kia liền rơi đầy nước mắt, nay nhìn Đường Phi lại khóc không nói ra lời.

“Lão Lục Gia.” Đường Phi cầm lấy khăn ở một bên ngâm vào bồn nước giặt sạch, vắt khô sau cấp lão nhân gia lau mặt, nói: “Vì cái gì lại như vậy? Mới đây vẫn còn khỏe tốt.” Lão Lục Gia tuy rằng nếm qua rất nhiều đau khổ, nhưng lão nhân gia xương cốt coi như còn cường tráng rắn chắc, chút bệnh nhỏđương nhiên có, nhưng cũng sẽ không nói bệnh tình nguy kịch liền lập tức nguy kịch. Kết hợp vừa rồi lời của ba hài tử kia xem xét, trong này nhất định có sự tình gì.

“Đường lão bản.” Lão nhân gia run rẩy mở miệng: “Ngài là người lương thiện chân chính mà đời này củalão nhân ta đã gặp qua. Nếu không phải được ngài cứu giúp, ông cháu chúng ta không có khả năng bình yên còn sống, còn có một chỗ trú thân.” Lão Lục Gia nói mấy câu liền vất vả mở mồm thở phì phò còn ho ramáu, Đường Phi nhanh chóng vỗ lưng hắn, uy cho hắn một chén nước ấm.

Đường Phi nhìn nước trong chén nhẹ nhàng nhiễm một chút tơ máu, bất động thanh sắc đem bát buông xuống.

“Lão Lục Gia, ngươi không phải có cái gì muốn nói với ta? Ta nhất định, sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo!” Đường Phi khi nói lời này thanh âm trầm thấp, dẫn theo một tia ngoan lệbình thường không thấy.

Lão Lục Gia thở phì phò lắc đầu, nắm chặt tay Đường Phi nói: “Đường lão bản, việc này đừng xen vào, chỉ sợ sẽ liên lụy ngươi, lão đầu nhi ta chết không quan trọng, chỉ nguyện chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, không cần làm phiền hà ngài cùng ba hài tử là đủ.”

“Ta đã có gần nửa năm không tới đại viện, có phải hay không, nơi này có người nháo sự?” Đường Phi đè thấp thanh âm hỏi. Lúc trước hắn mua đại viện này những kẻ vô gia cư một chổ có thể tá túc, ai tiến vào quán ăn nói một tiếng là được, căn bản không có đi tra qua chi tiết những kẻ này, không biết bọn họ bản tính tốt hay xấu.

Lão Lục Gia gian nan lắc đầu, thở gấp nói: “Đường lão bản, nếu còn muốn mọi người trong đại viện này an sinh, đừng tiếp tục hỏi. Lão đầu nhi chỉ cầu, chỉ cầu ngài chiếu cố ba tôn nhicủa ta, lão đầu nhi đã là, đã là, cảm kích...... Khụ khụ khụ khụ khụ!” Lão Lục Gia cũng chưa nói xong, liền kịch liệt ho khan, còn phun ra một ngụm máu to.

“Lão đại phu! Mau! Mau vào!” Đường Phi giúp đỡ lão Lục Giahướng bên ngoài hô to. Lão đại phu dẫn theo hòm thuốc nhanh chóng tiến vào, nhìn đến tình trạng lão Lục Gia nhanh chóng bắt mạchcho hắn, lại vạch ra mí mắt. Còn chưa kịp nói cái gì, lão Lục Gia thân mình đông cứng, ánh mắt trừng mắt liền đoạn khí.

Đường Phi toàn thân đều đang run ray, đây là, người thứ hai chết ở trong lòng hắn.

“Đường lão bản, đem lão Lục Gia buông đi, hắn, đã đi rồi......” Lão đại phu bi thương phe phẩy đầu nói.

Đường Phi lẳng lặng đem lão Lục Gia dàn xếp ở trên giường, nhìn hắn chết không nhắm mắt, vươn tay khép lại ánh mắt hắn, nhẹ giọng nói: “Yên tâm đi, chỉ cần có Đường Phi ta ở đây một ngày, tôn tử của ngươi ta liền nhất định hảo hảo chiếu cố.”

“Gia gia! Gia gia! Đừng chết, không cần bỏ lại chúng ta!” Ba hài tử chung quy đã nhận ra, khóc hô chạy vào nhào tới bên giường, ra sức lay độnglão Lục Giađã tắt thở, hy vọng hắn có thể mở to mắt nhìn bọn chúng.

Đường Phi nhìn ba hài tửbất lực khóc, chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cũng muốn khóc, lại không biết nên như thế nào rơi lệ. Từ ba năm trước đây, hắn đã không còn lệ để rơi.

Hít sâu một hơi, Đường Phi mở mắt ra, nhìn lão đại phu nói: “Thành thật nói cho ta biết, lão Lục Gia đến tột cùng là vì cái gì mà chết.”

Lão đại phu cứng lại, nhìn về phía Đường Phi. Đường Phi tuy rằng đội hắc sa, lão đại phu vẫn có thể cảm giác được tầm mắtlãnh liệt của hắn, giật mìnhmột cái, lão đại phu cúi đầu chi tiết nói: “Lão Lục Gia, chịu nội thươngthực nghiêm trọng. Vết thương chạm tới lục phủ ngũ tạng, cho nên mới......”

“Nội thương nghiêm trọng?!” Đường Phi nhìn lão đại phu, sau đó mạnh mẽ xoay người kiểm tra thân thểlão Lục Gia. Trên cánh tay, trước ngựcgầy trơ cả xương, sau lưng, tất cả đều là ứ thươngchồng chất, mới cũ đều có. Thậm chí ở sau đầu, còn có một cục sưng bằng quả trứng gà!

Đường Phi nhìn ba hài tửcơ hồ khóc đến khó thở, trong lòng lửa giận “bùng” một cái dâng lên.

“Lão đại phu, phiền toái ngươi trước chiếu cố ba hài tử.” Nói xong, Đường Phi liền đứng dậy đi ra ngoài.

Mọi người ngoài phòng nghe thấy tiếng khócthê lương củatiểu hài tử, biết lão Lục Gia đã đi. Đường Phi ở dưới hắc sa lạnh lùng quét mọi ngườitrong viện liếc mắt một cái, sau đó nói: “Tiểu Đình, Tử Mạch, đi vào giúp đỡ lão đại phu chiếu cố hài tửmột chút.”

Tiểu ĐìnhcùngTử Mạch nhìn thoáng qua nhau, gật gật đầu rồi đi vào.

“Còn lại,” Đường Phi thanh âm đột nhiên biến lãnh: “Đều đi theo ta.”

Tử Quân, Tử Thanh, Hải thúc cùng Ngô thúc đã nhận ra một tia khác thường, ăn ý theo phía sau Đường Phi. Những người trong viện dò xét một chút, cũng đi theo lên.

Trong một phòng khác, Đường Phi ngồi ở ghế trên chính giữa, mấy người Tử Quân đứng ở hai bên sườnhắn, giống như hộ pháp.

“Ai là tổng quảnđại viện?” Đường Phi lạnh giọng hỏi.

Trong đám có năm người đi ra, Đường Phi phát hiện năm tiểu tử này đều là tuổi trẻ lực tráng, tuy rằng quần áo hơi cũ, nhưng so với những người khác đều tốt hơn nhiều lắm. Hơn nữa, vẻ mặt bĩ khí kia cho dù bọn họ ở trước mặt Đường Phi giả bộ nơm nớp lo sợ như thế nào,đều che dấu không được. Đường Phi nhất thời hiểu được vài phần.

“Vừa rồi ngườichiếu cố lão Lục Gialà ai?” Đường Phi lại hỏi.

Trong đám người lại đi ra một người, chính là trung niên nam nhânvừa nãy. Đường Phi chú ý tới chân hắn, đi đường một chân một gậy. Trung niên nam nhân đứng ở bên cạnhnăm người trẻ tuổi, còn cố ý kéo ra một khoảng cách, trên mặt có sắc tháie ngại. Mà một kẻtrong năm người đứng cách trung niên nam nhân gần nhất, âm thầm cho hắn một cái ánh mắthung ác cảnh cáo.

“Tổng quảnđại viện là như thế nào tuyển ra?” Đường Phi đem hết những động tác nhỏ này đều xem ở trong mắt, tuy rằng trước mắt cách một tầng hắc sa, không có nghĩa hắn là kẻ mù, huống chi còn là ban ngày ban mặt như vậy!

“Ách, là --”

“Ta không có hỏi ngươi.” Đường Phi lạnh lùng đánh gãy kẻ vừa thấy liền biết là người cầm đầu nói.

“Đường ca, chúng ta cũng không rõ ràng. Chúng ta cũng chỉ ngẫu nhiên lại đây chiếu cố, đưa chút quần áo mùa đông, chăn bông này nọ. Bình thường thức ăn đều là đám hài tử trong đại viện lại đây lấy.” Tử Quân là người Đường Phi tối dốc lòng nuôi dạy, chuyện trong đại viện Đường Phi cũng phần lớn giao cho hắn xử lý. Nhưng hắn đồng thời cũng quản lý thu chi cùng mọi việc trong quán ăn, cơ hồ không rãnh đi xử lý chuyện ở đại viện. Ba năm nay đều là ngườitrong đại viện tự xử lý, có rất nhiều chuyện bọn họ căn bản không rõ ràng lắm.

“Tề đại thúc, ngươi nói đi.” Tử Quân đối người trung niên kia nói, hắn đã nhìn ra, Đường Phi không thích năm người trẻ tuổi đó.

Trung niên nam tử kêu “Tề đại thúc”đi lên trước một bước, cúi đầu, có vẻ cực kì khiêm tốn yếu đuối, run thanh âm nói: “Là, là......” Hắn lại vụng trộm nhìn năm người liếc mắt một cái, không dám nói tiếp.

Đường Phi nhìn Tề đại thúc, đồng thời đánh giá những người khác trong phòng, phần lớn đều là người già yếu. Nhưng những kẻ tay chân đầy đủ, tuổi trẻ lực tráng cũng không thiếu, có hơn mười lăm người! Hơn nữa, những người khác đều tựa hồ thực sợ hãi bộ dángmấy người tuổi trẻ này.

“Trong đại viện dưỡng bao nhiêu người.” Đường Phi lạnh giọng hỏi.

“Hồi, hồi lão bản, tổng cộng có năm mươi bốn người.” Tề đại thúc nói xong lại nghĩ nghĩ, nói: “Hiện tại là năm mươi ba người.”

Đường Phi nhíu mày, đại viện tuy rằng kêu là đại viện, bất quá chỉ là một cái sân trăm mét vuông, chỉ có một tiền viện, mặt sau là bốn gian nhàtương liên, trong đó còn chiếm một căn phòng. Địa phương nhỏ như vậy thế nhưng chứa hơn năm mươi người?!

“Phòng như thế nào phân phối? Nam nữ có tách ra hay không? Ta vừa rồi nhìn thấy sân bên ngoài có rất nhiều giường, là chuyện gì xảy ra?” Đường Phi lại hỏi.

“Ách......” Tề đại thúc lại bắt đầu quanh co.

“Lão bản, là như vậy.” Tổng quảncầm đầu kia tiến lên một bước, hạ thắt lưng vẻ mặt nịnh nọt nói: “Bởi vì phòng không đủ, nam nữ vừa muốn tách ra, vài người chúng ta vì muốn cho cáclão nhân trụ hảo một chút, ngay tại sân bên ngoài nằm ra đất mà nghỉ. Xem, lão Lục Giamới vừa nãy, chúng ta cho hắn một mình một gian, vì để tiện chiếu cố.”

Đường Phi nghe xong, không lập tức tin tưởng. Sau đó, hắn nhìn thấy trong đội ngũ có vài tiểu hài tử. Hướng Tử Thanh luôn luôn mang theo kẹo đường trên người lấy một ít, Đường Phi liền đối với vài tiểu hài tử kia ngoắc tay, nói: “Lại đây.”

Vài tiểu hài tử kai do dự một hồi, chung quy là vẫn không chịu được kẹo đường dụ hoặc, chạy đi qua.

“Hiện tại, ta hỏi, các ngươi nói, nếu các ngươi thành thật trả lời, ta liền thưởng cho các ngươi đường ăn. Nếu nói dối, về sau không còn đường để ăn.” Đường Phi đối bọn họ nói chuyện, thanh âm chậm một chút. Vài hài tử kia sớm đã ở phố phường hỗn tạp ăn xin, so với hài tử cùng tuổi dưỡng trong nhà thành thục hơn rất nhiều, cũng lõi đời rất nhiều. Trong đó một tiểu hài tử có tròng mắt đen láy quay tròn vài vòng, liền nói: “Lão bản xin cứ hỏi, ta nhất định sẽ nói chi tiết!”

Đường Phi vừa lòng gật đầu, bắt đầu hỏi: “Tổng quản là như thế nào tuyển ra.”

“Đánh ra. Mấy người tuổi trẻ kia lực tráng, không bệnh không đau, chúng ta sao có thể đánh thắng được bọn họ? Chỉ có thể cúi đầu!” Tiểu hài tử hồi đáp, vẻ mặt không bận tâm, có thể là việc này đã sớm quá quen thuộc.

“Tốt lắm.” Đường Phi cho hắn một viên đường, tiểu hài tử phi thường cao hứng tiếp nhận, nhưng không có ăn, mà là thật cẩn thận thu vào trong lòng. Mấy tiểu hài tử khác thấy cũng đỏ mắt, tranh nhau giành trả lời hắn.

“Vấn đềthứ hai, phòng nơi này an bài như thế nào?”

“Lão bản! Ngài trăm ngàn lần đừng nghe mấy tiểu oa tử này nói bậy! Bọn họ đang nói dối!” Đầu lĩnh trong năm người mắt tràn đầy phẫn hận nhìn chằm chằm tiểu hài tử nói lời thật vừa rồi kia, uy hiếp những người khác: “Các ngươi nếu còn dám nói bậy, xem lão tử như thế nào giáo huấn các ngươi !”

“Cái gì lão tử, lão tử! Lão tử là ngươi kêu thôi!” Hải thúc đã sớm ở chuyện vừa rồi nhận ra có vấn đề, xoắn lên tay áo lộ ra cánh tay tráng kiện quát: “Lão bản nhà chúng ta đang hỏi, khi nào thì đến phiên tiểu cẩu tử như ngươi chen vào! Câm miệng!” Bị Hải thúc gương mặt hung dữ hù dọa, năm ngườirụt cổ không dám nói nữa.

Bị gián đoạn như vậy, tiểu hài tử trả lời đầu tiên lần này không nhanh như vậy, một tiểu hài tử khác liền cướp lấy hồi đáp: “Vài tổng quảnbọn họ chung một gian phòng, mặt khác mấy huynh đệ của bọn họ ngủ một gian, còn lại liền để mấy chục ngườichúng ta tự phân. Vốn nơi này cũng cóngườiở, nhưng biết lão bản ngài muốn tới, bọn họ thậm chí suốt cả đêm đem nơi này thu thập tốt lắm.”

“Đúng vậy! Hơn nữa bọn họ còn đối nữ nhânnơi này đùa giỡn lưu manh! Chỉ cần có ai dám bất mãn, bọn họ liền động thủ đánh người!” Có một tiểu hài tử nói tiếp.

Đường Phi ánh mắt híp lại, gật gật đầu cho bọn hắn mỗi người một viên đường.

“Một vấn đềcuối cùng.” Đường Phi dừng một chút, ngẩng đầu nhìn năm người kia mặt đã sớm mặt không còn chút máu, nói: “Lão Lục Gia là chết như thế nào.”

Thoáng chốc, phòng trong lặng ngắt như tờ, mỗi người lộ vẻ e ngại.

Đường Phi cũng không nói, cứ như vậy lẳng lặng chờ.

“Là bị bọn họ đánh chết.” Tiểu hài tử trả lời đầu tiên hồi nãy thanh âm vang lên, chứa thêm vài phần bi thươngkhông nên thuộc về hài tử: “Bọn họ thường thường khi dễ chúng ta, cầm đến cái ăn phải đợi bọn họ ăn còn thừa mới tớilượt chúng ta, quần áo đưa tới tất cả đều bị bọn họ giành đồ tốt. Ngẫu nhiên được chút tiền lẻ, cũng bị bọn họ cướp đi, nếu chúng ta hơi phản kháng, phải ăn một trận quyền. Chúng ta nghĩ tới muốn tìm lão bản ngươi, nhưng bị bọn họ biết lại là một trận đánh đấm, đánh sợ rồi tự nhiên sẽ không còn người dám mật báo. Lão Lục Gia là bị bọn họ khi dễ nhiều nhất, bởi vì hắn có ba tôn tử muốn dưỡng. Tối hôm qua, bọn họ một chút thức ăn còn thừa cũng chưa cho chúng ta, ba tôn tử lão Lục Giađã hai ngày chưa ăn cơm, hắn liền theo chân bọn họ lý luận, ai ngờ......” Tiểu hài tử không còn thanh âm, trong mắt hàm lệ.

Sự tình phía sau Đường Phi cũng tự hiểu được, đại khái là vì giấu diếm sự thật, mười mấy người tuổi trẻ lực tráng này liền uy hiếp bọn họ không cho phép nói ra, còn suốt đêm dọn dẹp làm ra cái gọi là “một gian nhà”. Nếu không phải lão Lục Giaxảy ra chuyện, như vậy hắn đến nay cũng chẳng hay biết gì. Hắn không hỏi vì cái gì những người khác đều không giúplão Lục Gia, nơi này trừ bỏ tuổi trẻ lực tráng, còn lại đều là người già yếu, tự bảo vệ mình còn khó, lấy cái gì theo bọn họ đấu?

“Ngươi theo giúp đỡ lão Lục Gia phải không?” Đường Phi bỗng nhiên đối hắn nói.

Tiểu hài tử sửng sốt, hiển nhiên không rõ Đường Phi vì cái gì biết.

“Mặt của ngươi có thương tích, hơn nữa tất cả đều là vết thương mới.” Đường Phi nhẹ giọng nói.

Tiểu hài tử cắn môi cúi đầu, nức nở nói: “Kia thì thế nào, lão Lục Gia không phải vẫn......” Đỉnh đầu bị vỗ nhẹ nhẹ một chút, khi ngẩng đầu trong nháy mắt miệng có vị ngọt, tiểu hài tử kinh ngạc nhìn Đường Phi.

“Cái này, chia cho ba tôn tử củalão Lục Giađi, của ngươi thìgiữ lấy mình ăn.” Đường Phi nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn nói.

Đường Phi đứng ở trước mặtvài người trẻ tuổi kia, lạnh lùng nói: “Tử Quân, báo quan. Là ai đánh chết người, Quỷ Tà đều có luật pháp chế tài hắn.”

“Lão bản van cầu ngươi!” Năm người trẻ tuổi toàn bộ quỳ xuống, không ngừng dập đầu khóc: “Lão bản chúng ta biết sai rồi, cho chúng ta một lần cơ hội đi! Lão bản van cầu ngươi tha chúng ta đi!”

Mà mấyngườitrẻ tuổi khác, sớm thấy tình thế không đúng đã chạy!

Đường Phi thản nhiên quét bọn họ liếc mắt một cái, nói: “Ta nghĩ, ngày hôm qua lão Lục Gia cũng là cầu các ngươi như vậy, các ngươi đều không cấp cho lão nhân gia một cơ hộisống, nay ta vì cái gì cấp cho các ngươi một cơ hội?” Nói xong, Đường Phi liền không hề để ý tới bọn họ, lập tức đi ra ngoài vừa nói: “Hải thúc Ngô thúc, nhìn bọn họ thẳng đến khi quan sai đến đây mới thôi. Tử Quân, chuyện ở đại viện toàn bộ an bàilại, về sau trừ bỏ người già yếu,còn lại giống nhau không được trụ ở đại viện. Tử Thanh, đi mua một cái quan tài, hảo hảo đem an tang lão Lục Gia.”

“Đã biết!” Bốn người cùng kêu lên.

Tiểu hài tử kia miệng ngậm viên đườngngọt ngào, nhìn bóng dáng Đường Phi càng ngày càng xa, chảy nước mắt nở nụ cười.

-----------------

## 103. Chương 103

Một đêm không ngủ, lại bởi vì chỉnh đốn đại viện cùngchuyện của lão Lục Giamà mất cả một buổi sáng, thời điểm Đường Phi đi ra ngoàiđã sớm mệt mỏi không chịu nổi. Cảm giác không khoẻ truyền tới, Đường Phi vừa đi vừa ho khan.

Về nhà, mới phát hiện cửa hàng rào không có đóng. Cửa phòng cũng mở toang.

Đường Phi cả kinh, thật sự là ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ, đại viện mới xảy ra chuyện, nhà chính mình cũng bị cường đạo viếng thăm! không biết Phượng Thần Anh thế nào, Nhị Bách Ngũ đâu?

(Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ: xuất phát từ tác phẩm “Tỉnh thế hằng ngôn” của Phùng Mộng Long. Gồm 2 câu:

Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ

Thuyền trì hựu ngộ đả đầu phong

Giải nghĩa: phòng dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã đến trễ còn phải đi ngược gió. Hàm ý: phước bất trùng lai, hoạ vô đơn chí, tai hoạ đến dồn dập.

Chuyển thơ:

Nhà dột còn gặp mưa dông

Thuyền ai chấp chới gió không cho về

)

“Nhị Bách Ngũ ! Phượng Thần Anh !” Đường Phi vừa kêu vừa đi vào nhà. Trong phòng vẫn tình trạng trước khi đi, chỉnh tề mộc mạc đơn giản. Đường Phi nghĩ nghĩ vào khách gian, không có người. Lại vào chủ gian, vẫn là không có người. Nhị Bách Ngũ không có, Phượng Thần Anh cũng không thấy!

Đường Phi một trận bực mình, bắt đầu không ngừng ho khan, nhanh chóng đến uống một tách trà, mới ngăn chận được cơn ho.

Đầu đau muốn nứt, Đường Phi gõ cái trán, miễn cưỡng đứng lên ra ngoài tìm người. Có lẽ sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ mệt chết đi?

Phượng Thần Anh không biết đường đi, Nhị Bách Ngũ cũng không hơn gì, nó xuất môn luôn luôn bị buộc lại, không được chạy lung tung. Phượng Thần Anh tỉnh tìm không thấy mình, nhất định là xuất môn tìm. Phượng Thần Anh vừa đi, Nhị Bách Ngũ khẳng định sẽ đi theo. Đường Phi một bên ở trên đường cái mù quáng mà kiếm, một bên phân tích tự hỏi. Hiện tại trọng điểm là Phượng Thần Anh sẽ đi đâu tìm mình? Nếu Nhị Bách Ngũ cùng Phượng Thần Anh thất lạc thì làm sao bây giờ? Nếu Phượng Thần Anh bị khi dễ phải tính sao? Hắn hiện tại căn bản là không có năng lựctự bảo vệ mình, ai cũng có thể bắt cóc hắn.

“Vương đại nương, thấy Nhị Bách Ngũnhà ta không? Bên người hắn còn đi theo một ngườitrẻ tuổitóc bạc.” Đường Phi không có biện pháp đành phải đi hỏi một ít láng giềng.

Vương đại nương là một phụ nhân bán lê, ngồi ở trước tiểu sạp của mình, nghe được Đường Phi hỏi thì nghĩ nghĩ, nói: “Không có a, như thế nào có một ngườitrẻ tuổitóc bạc? Không phải chỉ lão nhân mới là đầu bạc sao!”

“Không có việc gì, cám ơn ngươi, đại nương.” Đường Phi cười cười có lệ, sau đó lại hỏi nhà khác.

“Người trẻ tuổi tóc bạc còn mang theo Nhị Bách Ngũnhà các ngươi?” Một tiểu ca mua bánh nướng gãi gãi đầu, lắc lắc nói không có.

Đường Phi nói cảm tạ một tiếng vừa muốn đi. Chợt nghe Trương bá ở cách vách nói: “Đường lão bản, ngươi muốn tìm một ngườitrẻ tuổi đầu bạc?”

“Phải phải!” Đường Phi có chút kích động đi đến trước mặtTrương bá, hỏi: “Người nhìn thấy sao? Thấy lúc nào?”

“Có thấy, ngay tại thời điểmta vừa dọn quán xong. Bất quá ta không dám khẳng định có phải người trẻ tuổihay không, ta không nhìn được mặthắn. Người kia một đầu tóc bạc, cũng rất cao, nhưng lại nắm theo Nhị Bách Ngũnhà các ngươi. Vừa đi vừa thì thào tự nói cái gì ‘Phi nhi đâu, Phi nhi đâu’, giống như đang tìm người.” Trương bá kể lại.

Đường Phi nghĩ rằng đúng là bọn họ! Vội hỏi phương hướng, nói cảm tạ saunhanh chóng đuổi theo. Chỗ bọn họ đi cũng không phải là Sát Đường, mà là Ngọc Lưu phốtối phồn hoa củaMị thành, trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may mới hảo!

TừSát Đường đến Ngọc Lưu phố đi bộ phải dùng một canh giờ, Đường Phi đành phải chạy. Trên Ngọc Lưu phốngười càng nhiều càng náo nhiệt, thậm chí ngay cả cửa hàng đều là tối nổi danh tốt nhất. Đường Phi ở trên đường cái phồn hoa bị đám đông đẩy đến đẩy đi, vừa tìm người đồng thời vừa phải giữ chặt hắc sa trên đầu không cho rớt xuống, chỉ sợ lộ ra bộ dáng như ác quỷ dọa người khác.

May mắn Đường Phi dáng người cao gầy, ở trong một rừng đầu người đông nghìn nghịt muốn tìm một người đầu bạc cũng không khó, nhưng vẫn phải mất nửa giờ mới tìm ra.

Đường Phi chen vào trong đám đông, nhón chân lên thấy được Phượng Thần Anh một đầu tóc bạc, một tay nắm Nhị Bách Ngũ, một tay gắt gao ôm một người nam nhân, miệng còn hô: “Phi nhi đừng đi! Ngươi thật sự không cần ta sao? Đừng không cần ta, ta sẽ ngoan, ta sẽ nghe lời, chớ đi chớ đi chớ đi!” Mà Nhị Bách Ngũ mắt lộ ra hung quang,nhe răng hò hét trợ uy, dọa công tử kia tránh lại không thểtránh, đi lại không dám đi, chỉ có thể trông mong nhìn ngườivây xem chung quanh, hy vọng ai có thể tới cứu hắn,mang đi Phong Tử(kẻ điên)này.

Đáng tiếc, ngườixem náo nhiệt rất nhiều, nhưng đồng ý quản việc người khác thì không có.

Đường Phi nhìn hai người một cẩu ở giữa, không biết nên khóc hay nên cười. Đây là tính cái gì? Phượng Thần Anh dắt theo cẩu của hắn, ôm nam nhân khác kêu “Phi nhi”? Đường Phi nhìn kỹ sau mới phát hiện, công tử một thân áo trắng kia tay cầm chiết phiến, dáng người cao ráo, bộ dạng đoan chính, bóng dáng hắn quả thật là cùng mình có vài phần giống nhau. Cũng là lúc này hắn mới biết được, Phượng Thần Anh vì cái gì sẽ chắc chắnnhư vậy kêu hắn “Phi nhi”, bởi do quen thuộc bóng dáng. Cho dù mặt không giống nhau, hắn chỉ bằng cảm giác cùng kí ức của mình đi tìm bóng dáng của“Phi nhi”. Phượng Thần Anh, có thể ôm bất luận một nam nhânnào có bóng dáng tương tựĐường Phi, vô cùng thân thiết kêu “Phi nhi”.

Nếu không quản hắn, rước lấy quan sai, liền thật sự thảm. Đường Phi đau đầu lắc lắc, vẫn áp chếcơn ho khan lại bắt đầu dâng lên.

Một bên ho nhẹ một bên tiến tới, Đường Phi hoán thanh: “Nhị Bách Ngũ, trở về!”

“Ngao?” Rõ ràng nghe được thanh âm chủ nhân,Nhị Bách Ngũ sửng sốt, quay đầu hướng tiếng gọi nhìn lại, thật sự là chủ nhân! Nhị Bách Ngũ hưng phấn xoay người muốn phóng tới chỗ Đường Phi, chỉ tiếc Phượng Thần Anh giữ rất chặt, nó căn bản chạy không được. Chỉ có thể vừa ở tại chỗ xoay vòng vòng, vừa hướng Phượng Thần Anh sủa to.

Đường Phi thật sự cảm thấy chính mình sắp thăng thiên, may mắn bản thân đeo hắc sa, nếu không thật sự không biết nến giấu mặt vào đâu.

“Đường Ngũ Bách!” Đường Phi hét lớn một tiếng, Phượng Thần Anh đangôm nam nhân khác kêu “Phi nhi”, nghe được tên của mình thì sửng sốt, cùngNhị Bách Ngũ phản ứng giống nhau,hướng tiếng gọinhìn lại, sau đó vẻ mặt kinh hỉ!

Bất quá, ngay tiếp theo hắn lại mê mang, như thế nào có hai Phi nhi sao? Nhìn nhìn bóng dáng nam nhântrong lòng hắn, nghiêng đầu. Lại nhìn nhìn Đường Phi đội mũ đen, nghiêng đầu. Sau đó, Phượng Thần Anh thực hưng phấn một phen đem ngườitrong lòng đẩy ra ngoài, cao hứng phấn chấn kéo Nhị Bách Ngũ chạy về hướng Đường Phi, còn biên hô: “Phi nhi! Phi nhi!”

Giờ phút này, Đường Phi rất muốn đem Phượng Thần Anh đang nhào tới một cước đá đến chân trời, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng cơn tức, dắt một người một cẩu đi đến trước mặtvị công tửkia đã sắp hỏng mất, đè nặng đầu Phượng Thần Anh làm cho hắn cúi xuống, sau đó giải thích: “Thực xin lỗi, hắn là biểu huynh củata. Hắn đầu óc...... không tốt lắm, thường thường nhận sai người. Thật sự rất có lỗi.”

Vị công tử kia thấy Đường Phi đội mũ đen, lại xuyên một thân hắc y, bị dọa giật mình, nhanh chóng nói: “Không, không có việc gì, ta cũng không sao.” Dứt lời, công tử lại nhanh chóng bỏ thêm một câu: “Về sau thỉnh trăm ngàn lần trông chừngchặt chẽ biểu huynhnhà ngươi, đây thật sự là quá nguy hiểm!”

Đường Phi gật đầu nói “Đã biết”, lại đè Phượng Thần Anh làm cho hắn cúi mình vái chào.

“Nguyên lai là một ngốc tử a! Hại ta còn thắc mắc, như thế nào rõ như ban ngày lại dám làm như vậy.”

“Nhìn hắn tuổi còn trẻ,bộ dạng cũng hảo lại một đầu tóc bạc, có lẽ là bị cái gì kích thích đến, mới biến thành tình trạngsi ngốcnày.”

“Người kia chính là ‘Phi nhi’ mà ngốc tử đó nói? Như thế nào lại che mặt a? Còn xuyên một thân hắc y, xui!”

“Theo ta thấy, hắn hoặc là có dung mạokhuynh quốc khuynh thành, hoặc là xấu giống như quỷ, mới che khuất mặt mình.”

Dân chúng vây xem không chút nào che dấu, cao giọng nghị luận, Đường Phi bình tĩnh đối vị công tử kia nói một câu “Thật sự rất có lỗi”, sau trong lúc mọi người đang chỉ trỏ cùng ác ý nghiền ngẫm, kéo một người một cẩu dẹp đường về nhà.

Phượng Thần Anh có ngốc, cũng biết Đường Phi sinh khí. Đường Phi bình thường tuy rằng tính tình hung dữ, lại hay uy hiếp hắn nói không nghe lời liền cút, nhưng cho tới bây giờ không hề làm thật. Lần này, Đường Phi lại nghiêm mặt lạnh lùng, không tiếp tục để ý tới hắn. Phượng Thần Anh trong lòng tràn đầy bất an theo Đường Phi trở về nhà.

“Phi nhi......” Vào phòng, Phượng Thần Anh thật cẩn thận lôi kéo góc áo Đường Phi kêu.

Đường Phi sờ sờ đầuNhị Bách Ngũ, kéo tay Phượng Thần Anh ra tiến vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Bị ép buộc suốt một buổi sáng, hắn đã sớm vừa mệt vừa đói, thầm nghĩ ăn no sau có thể đi ngủ, không muốn để ai quấy rầy.

Phượng Thần Anh mất mát theo phía sauĐường Phi, ngồi xổm ở cửa phòng bếp tội nghiệp nhìn Đường Phi, thầm nghĩ muốn xin lỗi nhưng lại sợ làm cho hắn lửa giậnlớn hơn nữa, đến lúc đó thật sự bị đuổi ra khỏi gia môn. Nhị Bách Ngũ tựa hồ cảm nhận được tâm tìnhPhượng Thần Anh, cũng không tái nháo hắn, ngoan ngoãn ngồi xổm bên cạnh cùng nhau nhìn Đường Phi, ý đồ dùng ánh mắt vừa đáng thương vừa đáng yêu làm cho Đường Phi hồi tâm chuyển ý.

Đơn giản nấu ăn đĩa đồ ăn, Đường Phi nghĩ nghĩ, lại làm thêm hai quả trứng luộc lòng đào đã thật lâu chưa từng làm, mới bưng đồ ăn xoay người.

Vừa quay người lại, thiếu chút nữa khiến Đường Phi hoảng sợ. Vô lực nhìn hai huynh đệngồi xổm ở cửa, Đường Phi mệt mỏi nói: “Ăn cơm.” Sau đó lướt qua bọn họ ra phòng ngoài.

Phượng Thần Anh hạ vai, ánh mắt ảm đạm, Phi nhi thật sự giận hắn, bởi vì mình nhận sai người, bế nam nhân khác.

Hôm nay cơm trưa đặc biệt nặng nề, thậm chí ngay cả Nhị Bách Ngũluôn luôn sinh động ở trước bàn cơm cũng tựa hồ không có tâm tình.

Phượng Thần Anh rất đói bụng, nhưng hắn lại ăn từng hột một trong bát cơm, ăn phi thường chậm. Hắn sợ mình ăn xong cơm rồi, Phi nhi sẽ đuổi hắn đi.

Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, đem trứng luộc chuyển qua trước mặt hắn.

Phượng Thần Anh đối món đồ ăn này vẫn thờ ơ, uể oải thương tâm gắp từng hột gạo.

“Ăn cái này.” Đường Phi đem trứng gà lại đẩy về phía trước.

Phượng Thần Anh nhìn trứng gà trước mắt,vẻ mặt mê mang, Phi nhi không phải muốn đuổi hắn đi sao? Vì cái gì còn đối hắn tốt như vậy?

Quả nhiên là không nhớ rõ...... Đường Phi có chút mất mát, lúc trước, thời điểm Phượng Thần Anh muốn ăn trứng luộc,luôn dùng hết mọi biện pháp dụ dỗ mình làmcho hắn, tựa hồ ăn bao nhiêu cũng không đủ. Kỳ thật lúc ở Ngọc Lưu phố, nghe được những người đó mắng Phượng Thần Anh là ngốc tử, trong lòng hắn rất khó chịu, mỗi câu tựa hồ giống như một con dao nhọn hung hăng cứa ở trong lòng hắn. Hắn muốn phản bác, hắn muốn nói cho bọn họ Phượng Thần Anh không phải ngốc tử, hắn làPhượng Thần Anh cao cao tại thượng, bễ nghễ thiên hạ, thậm chí dám soán vị, đứng đầu một Các! Hắn không phải ngốc tử !

“Khụ khụ khụ.” Tâm tình tích tụ, Đường Phi bệnh cũ lại tái phát, che miệng không ngừng ho khan.

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh cả kinh luống cuống tay chân, một bên muốn cấp Đường Phi châm trà, một bên vì hắn thuận khí, đáng tiếc luống cuống tay chân chẳng những đem ấm trà đánh nghiêng, nước trà còn rớt xuống một thânĐường Phi. Nhị Bách Ngũở dưới bàn vừa sủa vừa nhảy.

Đường Phi bực mình đem người đẩy ra, cố gắng áp chế phế bộ (phổi)không khoẻ, cả ho khan cũnggắng sức nhẫn xuống.

Phượng Thần Anh bị Đường Phi đẩysang một bên, tâm tình ngã vào đáy cốc, Phi nhi thật sự không cần hắn......

“Đừng......” Phượng Thần Anh mờ mịt, trong mắt tràn ra nước mắt, tiến lên đem Đường Phi gắt gao ôm vào trong ngực: “Phi nhi đừng đuổi ta đi, ta không dám nữa, ta không dám nữa. Đừng đuổi ta đi, ta sẽ không tái ôm người khác, thực xin lỗi, đừng đuổi ta đi......”

Đường Phi đang không ngừng ho khan trong lòng một trận chua xót, hắn nghĩ mình muốn đuổi hắn đi?

“Ta không phải, khụ khụ khụ khụ khụ, không phải muốn đuổi ngươi đi.” Đường Phi một bên ho khan vừa nói: “Khụ khụ khụ, buông tay, ta rất khó chịu.”

Nghe được Đường Phi nói khó chịu, Phượng Thần Anh bị dọa nhanh chóng buông ra, vội vàng thuận khícho hắn.

Đường Phi ho khan giương mắt nhìn Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh giống như tiểu hài tửlàm sai, vẻ mặt sợ hãikhông yên.

Ho xong một trận, Đường Phi rốt cục cảm thấy thư thái một chút. Mới lôi kéo Phượng Thần Anh cho hắn ngồi xuống, tầm mắt lại dừng ở miệng vết thương vắt ngang qua lòng bàn tay phải hắn, trong lòng lại là một trận đau đớn.

“Ta không vui, không phải bởi vì ngươi.” Đường Phi nhìn Phượng Thần Anh nói, ánh mắt phức tạp: “Ta sẽ không đuổi ngươi đi.” Yêu thương đối với Phượng Thần Anh, hắn vẫn tưởng đã quên mất, lại không thể quên được,muốn buông, lại buông không xong. Phượng Thần Anh là thương tổn mình, nhưng đã cũng liều mạng cứu chính mình. Nếu cả đời si ngốc cùng bị độc ẩn tra tấn là báo ứngđối với Phượng Thần Anh, như vậy để bản thânmình tới chiếu cố hắn đi, dù sao hai người dây dưa không dứt, đã sớm phân không rõ ai nợ ai.

“Thật vậy chăng?!” Phượng Thần Anh kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, Đường Phi gật gật đầu. Có được đáp án khẳng định Phượng Thần Anh rốt cục thả lỏng, đồng thời bụng cũng kêu vang một tiếng.

Cho Đường Phi một khuôn mặt tươi cười, Phượng Thần Anh nói: “Phi nhi,ta đói bụng!”

“Ăn cơm đi.” Đường Phi gắp cho hắn một đũa đồ ăn, mà tảng đá lớn trong lòng Phượng Thần Anh rốt cục hạ xuống, mớichú ý tới hai quả trứng luộc lòng đào, hơn nữa vừa ăn một lần liền thấy không dừng được, cuối cùng còn đem đĩa liếm sạch sẽ.

Đường Phi xem Phượng Thần Anh miệng đầy lòng đỏ trứng, muốn cười lại cảm thấy lòng chua xót, bất tri bất giác, liền hỏi ra miệng: “Ngươi còn nhớ hay không trứng gà này?”

Phượng Thần Anh mê mang, lắc lắc đầu.

Không cam lòng, Đường Phi lại hỏi: “Ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia không? Cùng Phi nhi?”

Phượng Thần Anh càng mê hoặc, mờ mịt lắc đầu, trong mắt thoáng hiện lên một tia thống khổ, Đường Phi thế nhưng không có chú ý tới.

“Ngươi nhớ rõ chính mình gọi là Phượng Thần Anh không? Ngươi là Các chủ Phượng Tê Các!” Lần này hỏi có chút vội vàng, nhớ tới những người đó mắng Phượng Thần Anh là ngốc tử, Đường Phi càng không cam lòng.

“Phượng Thần Anh?” Phượng Thần Anh thì thào nhớ lại, không ngừng lắc đầu, trong mắt thống khổ càng ngày càng nhiều: “Không nhớ rõ, là ai? Phượng Thần Anh là ai? Ta không phải, ta là Đường Ngũ Bách......”

“Nếu vậy vì cái gì ngươi còn nhớ rõ Đường Phi! Vì cái gì ngươi còn nhận được ta!” Đường Phi có chút kích động, lập tức, Đường Phi lại thất bại nói: “Không, không phải, ngươi căn bản không nhận biết ta, căn bản không nhận biết......” Phượng Thần Anh có thể ôm bất luận một nam nhânnào cùng mình tương tự kêu “Phi nhi”!

“Phi nhi, Phi nhi...... Ta nhớ rõ Phi nhi.” Phượng Thần Anh ôm đầu, mắt tràn đầy thống khổ mê mang: “Phi nhi là ai? Ai là Phi nhi?” Lại ngẩng đầu, Phượng Thần Anh hai mắt đỏ bừng nhìn Đường Phi, mắt tràn đầy sát khí: “Phi nhi của ta đâu? Phi nhi của ta ở nơi nào?!”

Đường Phi cả kinh, lúc nàymới để ýtới mình đã hỏi Phượng Thần Anh cái gì, cũng rốt cục phát hiện Phượng Thần Anh khác thường.

“Phượng Thần Anh, ngươi không sao chứ?” Đường Phi cầm lấy hai tay Phượng Thần Anh lo lắng hỏi, Phượng Thần Anh hiện tại quá xa lạ, làm cho hắn không hiểu cảm thấy sợ hãi.

“Phi nhi, Phi nhi ở nơi nào?!” Phượng Thần Anh phản thủ bắt lấy Đường Phi, điên cuồng mà hô: “Không, không phải, Phi nhi là ai? Ta vì cái gì biết Phi nhi? Phi nhi là ai?!”

“Phượng Thần Anh! Bình tĩnh một chút!” Đường Phi giãy dụa không ra, cánh tay bị Phượng Thần Anh siết chặt đến cơ hồ muốn đứt, thống khổ cắn răng hy vọng có thể làm cho Phượng Thần Anh khôi phục thanh tỉnh.“Phượng Thần Anh, ngươi tỉnh tỉnh! Đừng tiếp tục như vậy! Phượng Thần Anh!”

“Phượng Thần Anh?” Phượng Thần Anh sửng sốt, điên cuồng cùng thống khổ trong mắt lui đi một chút, có chút mê mang cùng vô thố: “Ai là Phượng Thần Anh? Phượng Thần Anh, đúng vậy, Phượng Thần Anh hại chết Phi nhi, là hắn hại chết Phi nhi......” Phượng Thần Anh thì thào, bỗng nhiên ngẩng đầu đối Đường Phi quỷ dị cười, Đường Phi tâm nhảy dựng, có một loại dự cảm không tốt.

“Đúng vậy, ta chính là Phượng Thần Anh. Ta hại chết Phi nhicủa ta......” Phượng Thần Anh lẩm bẩm: “Ta hại chết hắn, báo thù, ta phải thay Phi nhi báo thù. Phượng Thần Anh chết, Phi nhi có thể ngủ yên!” Nói xong, Phượng Thần Anh ngưng tụ toàn bộ nội lực trong lòng bàn tay, nâng chưởng liền hướng thiên linh cái trên đầu mình chụp xuống.

“Đường Ngũ Bách!” Đường Phi mạnh mẽ ôm chặt Phượng Thần Anh, cả người không ngừng run rẩy: “Ngươi không phải Phượng Thần Anh, ngươi không có hại chết Phi nhi, ngươi là Đường Ngũ Bách, không phải Phượng Thần Anh, không phải.......”

Phượng Thần Anh tay thoáng ngừng lại, mê mang nói: “Ta không phải Phượng Thần Anh?”

“Không phải !” Đường Phi gắt gao ôm Phượng Thần Anh, cắn răng nức nở nói: “Ngươi không phải, ngươi là Đường Ngũ Bách, đây là danh tựta đưa cho ngươi, Đường Ngũ Bách, không phải Phượng Thần Anh......”

Phượng Thần Anh buông lỏng người, thì thào lặp lại lời Đường Phi nói: “Ta là Đường Ngũ Bách, Đường Ngũ Bách......” Trong mắt không còn loại tuyệt vọng điên cuồngvừa rồi, tuy rằng vẫn vô thố mờ mịt, nhưng cũng thanh tỉnh không ít: “Phi nhi......” Phượng Thần Anh thân thủ ôm Đường Phi, trước mắt hiện lên một màn đen liền mất đi tri giác.

“Thần Anh!” Đường Phi đem người ôm sát, Phượng Thần Anh đã hôn mê. Đem Phượng Thần Anh dàn xếp hảo, không dám tiếp tục một mình rời đi, Đường Phi đành phải đội hắc sa, đi đến hàng xóm cách vách ủy thác họ thỉnh lão đại phu lại đây. Hàng xóm tò mò hướng tiểu viện của Đường Phi nhìn xung quanh, hỏi: “Đường lão bản, nhà ngươi có phải hay không có người tới? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Giống như đang cãi nhau a!”

Đường Phi biết không thể đánh lừa được mấy người chuyên buôn chuyện này, thuận miệng nói: “Là một biểu huynhbà con xa của ta, mọi người trong nhà đã mất, hắn, có bệnh không tiện nói ra, cho nên thân thể không tốt lắm, hai ngày trước ta đem hắn mang về để tiện chiếu cố.”

“Nga, nguyên lai là như vậy a!” Hàng xóm tâm hiếu kì được thỏa mãn, liền giúp Đường Phi đi tìm đại phu.

Đợi lão đại phu đến đây thay Phượng Thần Anh chẩn mạch, Đường Phi mới lo lắng hỏi: “Làm sao vậy? Đang êm đẹp liền té xỉu.”

“Cái này, vị công tử đây nội tức hỗn loạn, chân khí toàn thân tán loạn khiến tâm mạch tổn thương, tựa hồ như vừa rồi đã bị kích thíchrất lớn.” Lão đại phu vuốt bộ râu dài đáp.

“Ta vừa rồi, hỏi hắn có nhớ hay không sự tình trước kia.” Đường Phi bất an nói.

Lão đại phu nghĩ nghĩ: “Khó trách, người bị tẩu hỏa nhập ma, phạm vào điên chứng, tối kị chính là kích thích. Đường lão bản, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần tái kích thích hắn, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi.”

Đường Phi gật gật đầu, lại nhờ lão đại phu giúp Phượng Thần Anh kê đơn thuốc điều dưỡng nội thương.

“Ta sẽ chọn dược tốt nhất bảo dược đồng đưa lại đây, Đường lão bản không cần tự mình tới lấy.” Lão đại phu thu thập hòm thuốc của mình, lại hỏi: “Vừa rồi lão phu nghe được chứng ho khan của ngươi lại tái phát, gần đây có phải hay không thường xuyên như vậy?”

“Không có việc gì, chỉ là hôm nay đã xảy ra nhiều chuyện, tối hôm qua lại không có nghỉ ngơi tốt mới như vậy, không có gì trở ngại.” Đường Phi một bên ho nhẹ, một bên không thèm để ý nói.

Nhớ tới sáng nay lão Lục Gia chết, lão đại phu lại cùng Đường Phi thổn thức một trận, mới dẫn theo hòm thuốc rời đi.

Nhị Bách Ngũ vẫn thực ngoan, nằm ở dưới giường nhìn hai người. Đường Phi ngồi ở mép giường nhìn Phượng Thần Anh đang hôn mê, đầu óc trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ được, cũng không muốn nghĩ. Tâm thần mỏi mệt, nhưng lại không thể ngủ.

--------------

## 104. Chương 104

Phượng Thần Anh vừa tỉnh ngủ, đem sự tình gì cũng quên sạch sẽ. Táp miệng vuốt bụng, vẻ mặt chờ mong nhìn Đường Phi nói hắn đói bụng.

Đường Phi ở trước giường trông chừng một đêm nhìn Phượng Thần Anh, bỗng nhiên nở nụ cười, sờ sờ đầu của hắn nói: “Hảo, bất quá hôm nay không ănở nhà, chúng ta ra ngoài ăn.” Có lẽ Phượng Thần Anh ngây thơ đơn thuần như vậy, mới là tốt nhất đi? Vô luận là vì hắn hay là vì mình.

“Ra ngoài ăn?” Phượng Thần Anh vò đầu, hỏi: “Bên ngoài đồ này nọ so với Phi nhi làm còn ăn ngon hơn sao?”

Đường Phi gật gật đầu, nói: “Ăn ngon hơn một trăm lần.” Vừa mới nói xong, Phượng Thần Anh hứng thú vội vàng nhảy xuống giường mang giầy. Đường Phi lắc đầu bật cười, trước kia hắn tuy rằng cũng thường xuyên ở nhà vào bếp, nhưng thực tế đều từquán ăn lấy chút đồ ăn có sẵn đóng gói về nhà, tùy tiện hâm nóng lên ăn. Sau lại có Nhị Bách Ngũ đến đây, hắn mới bắt đầu ở nhà chân chính học nấu cơm, bất quá trù nghệ xác thực không được tốt lắm, được một thời gian lại đi quán ăn lấy đồ có sẵn mang về, Nhị Bách Ngũ khẩu vị cũng tốt lên không ít. Bất quá, sau khi Phượng Thần Anh xuất hiện, lại thường nói hắn làm đồ ăn rất ngon, cũng không biết là thật hay là giả.

Nguyên bản muốn để Nhị Bách Ngũ ở lại trong nhà, nhưng vừa mới bắt nó nhốt lại, Nhị Bách Ngũ đã kêu lớn không ngừng kháng nghị. Phượng Thần Anh cũng không nguyện ý đểNhị Bách Ngũmột mình ở trong nhà, buộc Đường Phi phải đem Nhị Bách Ngũ cùng nhau mang ra ngoài.

Đường Phi không có cách nào khác, đành phải dẫn theo Nhị Bách Ngũ, cũng không quên nghiêm trọng cảnh cáo bọn họ không được đánh nhau, không được hồ nháo lại càng không được phép đi lung tung, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi bên người mình. Chiếm được hứa hẹn củamột người một cẩu không quá đáng tinkia, Đường Phi mới miễn cưỡng dẫn bọn họ đitớiSát Đường.

Dọc theo đường đi, thấy được Phượng Thần Anh vô cùng hấp dẫn mọi người chú ý, kỳ quái hắn tuổi còn trẻ đãmột đầu tóc bạc đồng thời còn kinh diễm vì ngoại mạo củahắn -- Phượng Thần Anh cũng thật sự quá đẹp, bọn họ ở Sát Đườngnhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy một người dễ nhìn như vậy. Đường Phi tay phải bị Phượng Thần Anh gắt gao nắm, Nhị Bách Ngũ cũng do Phượng Thần Anh giữ.

Bị ánh mắt kinh diễm cùng kinh ngạc nhìn chăm chú, Phượng Thần Anh không hề hay biết, một mặt hưng phấn hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn đến thứ gì mới lạ liền la hét “Phi nhi mau nhìn”, lại đưa tới vô số người tham cứu. Đường Phi trong lòng có chút không thoải mái, hắn biết Phượng Thần Anh bộ dạng dễ nhìn, nếu không phải vóc dáng cao lớn, nhất định sẽ bị người lầm tưởng là nữ tử. Nhưng mà bị nhiều người đánh giánhư vậy, đúng là vẫn cảm thấy phiền chán.

“Đường lão bản, vị này là --” Một láng giềng bình thường có vẻ quen thuộc,đánh lá gan tiến lên, cười dài hỏi Đường Phi, ánh mắt vẫn dính ở trên ngườiPhượng Thần Anh.

Đường Phi không dấu vết đem Phượng Thần Anh che ở phía saumình, có chút lạnh lùng nói: “Một biểu huynhphương xa, lại đây đầu nhập vào chỗ của ta.”

“Nga! Nguyên lai là biểu huynh củaĐường lão bản a!” Láng giềng kia bừng tỉnh đại ngộ, còn nói: “Đây đã ba năm, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Đường lão bản có thân nhân!”

Đường Phi gật gật đầu, trò chuyện với hắn vài câu chocó lệ, liền lôi kéo Phượng Thần Anh bước nhanh tớiquán ăn. Mà Phượng Thần Anh đã sớm không kiên nhẫn, người kia luôn luôn cùng Phi nhi củahắn nói chuyện, nếu không phải Phi nhi lôi kéo hắn đi mau, đã sớm một quyền tiễn sạch hàm răng người nọ!

May mắn, dọc theo đường đi mặc dù có rất nhiều người cố ý cùng Đường Phi chào hỏi, mượn cớ hỏi chuyện về Phượng Thần Anh, nhưng mà Đường Phi đều làm bộ không có nghe thấy, lôi kéo Phượng Thần Anh một đường bước nhanhđến quán ăn.

“Đường ca!” Tử Quân đang tiếp đón khách nhânnhìn thấy rõ ràng Đường Phi thở hổn hển, nhanh chóng chạy đi nghênh đón hắn, vẻ mặt cao hứng đối Đường Phi nhiệt tình vô cùng, Đường Phi đều gần một tháng không có tới quán ăn!

Đường Phi đối Tử Quân gật gật, lại âm thầm đối Phượng Thần Anh đang muốn đẩy ra Tử Quân sử cái ánh mắt -- ngươi nếu dám náo loạn liền cút cho ta!

Phượng Thần Anh chu miệng, không tình nguyện theo Đường Phi vào quán ăn. Tuy rằng còn chưa tới giờ cơm, nhưng quán ăn một chỗ cũng khó cầu, nên vẫn có nhiều người đến sớm chiếm vị trí. Nhìn đến Đường Phi tiến vào đều đối hắn tiếp đón, sau đó lạ mắt đánh giá Phượng Thần Anh.

“Đường ca, ai vậy? Như thế nào toàn tóc trắng?” Tử Quân tò mò đánh giá Phượng Thần Anh hỏi.

“Nói bậy bạ gì đó, hắn là biểu huynh bà con xa của ta, Đường -- Ngũ Bách. Trong nhà xảy ra chuyện,nên lại đây đầu nhập vào chỗ của ta. Chỉ là thân mình có bệnh không tiện nói, nhớ kỹ lần sau không được nhắc lại!” Đường Phi nghiêm túc đáp, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể cho đám người đang vãnh tai hóng chuyện kia nghe rành mạch.

Mà lúc này mọi người trong quán đều nghĩ đến: Đáng tiếc đáng tiếc, biểu huynh của Đường lão bản bộ dạng tuấn mỹnhư thế, nói vậy Đường lão bản cũng không kém, đáng tiếc a, mặt hắn lại bị hủy như vậy!

Tử Quân le lưỡi, gật đầu đáp ứng. Sau nhanh chóngdọn ra hai vị trí cấp Đường Phi, thực thân thiết sờ sờ đầu Nhị Bách Ngũ,rồi đi vào phòng bếp báo cho bọn họ có lão bản giá lâm.

Đám người Tử Thanh đang ở trù phòng hỗ trợ cao hứng chạy ra, đứng ở trước mặt Đường Phi nói chuyện, bởi vì vừa rồi Tử Quân cảnh cáo, bọn họ thực thông minh không có hỏi tới Phượng Thần Anh, chỉ là không khỏi nhìn Phượng Thần Anh đánh giá, đặc biệt tiểu Đình kia, mặt đều đỏ.

Đường Phi có lẽ đã lâu không có cùng bọn họ gặp mặt, ngày hôm qua ở đại viện tình hình phức tạp, bất quá vội đến vội đi, cả nói cũng không kịp nói vài câu. Cho nên hiện tại bồi bọn họ trò chuyện, rất nhanh xem nhẹ Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh vẻ mặt buồn bực chống mặt, không chút nào che dấu, dùng ánh mắt tràn ngập hâm mộ ghen tị nhìn đám ngườiTử Thanh. Loại oán niệm “Ngươi còn dám theo Phi nhi nhà ta nói chuyện, ta sẽ cho ngươi chết thực thảm” này quá mức mãnh liệt, dần dần, mấy người đều ngậm miệng, hoảng loạn nhìn nhìn Đường Phi, vừa ngắm ngắm Phượng Thần Anh. Bọn họ đắc tội biểu huynh củaĐường ca sao? Như thế nào dùng ánh mắt như vậy nhìn bọn họ? Cảm giác thật là khủng khiếp, hảo âm trầm!

Đường Phi co rút khóe miệng, phân phó mấy người đi hầu hạ khách nhân, đợi đám người xoay lưng mới nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh.

Tuy rằng cách một tầng hắc sa, Phượng Thần Anh vẫn cảm giác được áp lựcđến từ ánh mắt kia. Làm bộ cái gì cũng không biết, bắt tay vào chơi đùa với Nhị Bách Ngũ.

Đường Phi mỉm cười, Phượng Thần Anhnày, sau khi si ngốc thế nhưng thật ra rất giỏi giả ngu!

“Phi nhi Phi nhi, thời tiết nóng như vậy, đem mũ bỏ xuống đi, nếu không sẽ nóng đến hỏng mất!” Phượng Thần Anh bỗng nhiên nói với Đường Phi, Đường Phi sửng sốt, hắn tháng này cơ hồ đều ở trong nhà,hình thành thói quen sinh hoạtkhông đội mũ, nhưng hiện tại là ở nơi công cộng, cần phải mang mũ...... Đều do chính mình sơ ý, thầm nghĩ mang Phượng Thần Anh đi ra ăn ngon một chút, lại đã quên khuôn mặt của mình sẽ dọa người.

Đang nghĩ tới nên hay không trực tiếp đem đồ ăn cầm về nhà ăn, liền thấy Tử Thanh đi tới, nhỏ giọng nói: “Đường ca, ngươi cùng biểu huynh không bằng đến mặt sau phòng bếp đi? Như vậy sẽ không sợ không được tự nhiên.”

Đường Phi gật gật đầu, nói: “Như vậy cũng tốt, bất quá trước giúp ta chiếu cố biểu huynh một lát, ta còn muốn đến đại viện xem xét.” Ngày hôm qua vì chuyện của Phượng Thần Anh, hắn không có tái hồi đại viện, cũng không biết Tử Quân đem sự tình an bài thế nào.

“Không thành vấn đề!”

Đường Phi đứng dậy mang theo Phượng Thần Anh hết nhìn đông tới nhìn tây vào phòng bếp, phòng bếp rất lớn, Hải thúc cùng Ngô thúc đều ở bên trong bận rộn khí thế ngất trời, còn có hai người mới là tháng trước vừatuyển vào. Nhìn đến Đường Phi vào phòng bếp, đều đối hắn đánh cái tiếp đón. Đường Phi đơn giản giới thiệu Phượng Thần Anh một chút, liền lôi kéo hắn đến trước bàn ăn ngồi xuống.

“Ta hiện tại có chuyện muốn đi làm, lập tức sẽ trở lại.” Nhìn thấy Phượng Thần Anh muốn nói gì, Đường Phi lập tức tiếp lời: “Nếu ngươi nháo muốn theo ta đi, ta về sau sẽ không bao giờ mang ngươi ra ngoàinữa. Còn có, nếu ngươi dám chạy loạn, hôm nay sẽ không có cơm ăn! Nghe hiểu chưa?”

Phượng Thần Anh bị Đường Phi một trận nghiêm khắc uy hiếpnhư vậy, đành phải không cam lòng gật gật đầu. Lập tức, Đường Phi vì trấn an hắn, cầm một congà nướngmới ra lô cấp Phượng Thần Anh, nói: “Ngươi cùngNhị Bách Ngũ ăn trước, không được đánh nhau, không được tranh giành.”

Phượng Thần Anh sớm đói bụng, nhìn đến gà nướngthơm ngào ngạt,tâm lý không tình nguyện đã sớm chạy lên chín từng mây, Phượng Thần Anh cầm gà nướngkhông ngừng gật đầu ý nói đã biết. Nhị Bách Ngũcũng chảy nước miếng nhìn không chuyển mắt congà nướng, đối Đường Phi sủa hai cái tỏ vẻ nó cũng sẽ nghe lời.

“Hải thúc, Ngô thúc, phải làm phiền một lát, ta đi rồi sẽ trở về.” Đường Phi cùng mấy ngườitrongtrù phòng nhờ vả một tiếng, liền từ cửa sau rời khỏi.

Trong đại viện vìlão Lục Gia thiết lập một linh đườngđơn giản, ba tôn tử củahắn mặc đồ tang quỳ trên mặt đất, một bên khóc một bên giúplão Lục Giađốt tiềnvàng mã. Đường Phi trước cấp lão Lục Gia một nén nhang, lập tức đi đến trước mặt ba hài tử ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói: “Về sau, sẽ không cònngười khi dễ các ngươi. Ta sẽ thay thế gia gia, hảo hảo chiếu cố các ngươi.”

“Cám ơn Đường lão bản.” Ba người vừa khóc vừa nói. Đường Phi sờ sờ đầu nữ hài ít tuổi nhất, sau đó đem tiền mai táng đã chuẩn bị tốt giao cho bọn họ.

Lúc này, phía sau có một thanh âm tiểu hài tử vang lên.

“Đường lão bản.”

Đường Phi xoay người, là tiểu nam hàingày hôm qua thaylão Lục Gia xuất đầu.

Đường Phi đối hắn gật gật, nhìn hắn ôm trong tay vài quả quýt, liền hỏi: “Đây là cái gì?”

“Hái từ cây quýtngoài thành, cấp lão Lục Gialàm tế phẩm.” Tiểu hài tử vừa nói vừa đem ba quả quýt đặt ở trước linh vịlão Lục Gia. Đường Phi lúc này mới chú ý tới trên người hắn dính đầy vụn gỗ lá cây, có lẽ là tự mình trèo lên hái xuống.

Tiểu hài tử hiến tế phẩm xong, lại đối lão Lục Gia dập đầu lạy ba cái, mới đi đến trước mặtba hài tử, vuốt đầu một người trong đó, nói: “Đan nhi đừng khóc, về sau ta sẽ bảo hộ các ngươi!”

Đường Phi nhận ra, Đan nhi là tiểu nam hàiđã nói sẽ hảo bảo hộ ca ca cùng muội muội.(Ta ngửi thấy mùi đoạn tụ)

“Ngươi tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?” Đường Phi hỏi nam hài vừa hái quýt.

“Lương Mãnh, năm nay mười một.” Lương Mãnh nhìn Đường Phi nói, không có chút khiếp ý.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tổng quảnsânnày.” Đường Phi thản nhiên nói. Hắn biết Tử Quân còn chưa an bài xong, bất quá hắn cho một tiểu hài tử mười một tuổi làmtổng quản, cũng không phải tùy tiện quyết định. Hài tử này rất có tiền đồ, chỉ cần đồng ý cho hắn một cơ hội, hảo hảo bồi dưỡng hắn.

Lương Mãnh rõ ràng thực kinh ngạc, nhìn Đường Phi một hồi lâu, mới nói: “Ta nhất định sẽ làm tốt hơn so với bất luận kẻ nào!”

“Tốt lắm.” Đường Phi sờ sờ đầu của hắn, xoay người rời đi. Nếu không trở về, Phượng Thần Anh nhất định sẽ nóng nảy.

Lương Mãnh nhìn theo Đường Phi rời đi, sau đó đối Đan nhi cười, nói: “Không còn người có thể khi dễ các ngươi.”

----------------

Từ khi dẫn theo Phượng Thần Anh ra ngoài một lần, hắn liền ngày ngày đều nháo muốn đi quán ăn, Đường Phi không thể chịu nổi, chỉ còn cách luôn luôn dẫn hắn đi ăn ngon, thuận tiện đến đại viện nhìn xem. Lương Mãnh tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại phi thường hiểu chuyện, học mọi thứ cũng mau lẹ. Tử Quân mỗi ngày rãnh rỗi sẽ gọi hắn viết chữ tính sổ, hắn cũng không chịu thua kém, lợi dụng những thứ vừa học đem chi phí chi tiêu trong đại viện tất cả đều tính hảo, sau đó tái phân chia cấp mọi người, sự tình làm được gọn gàng ngăn nắp. Đường Phi thật vừa lòng.

Hôm nay, Đường Phi mang theo Phượng Thần Anh ở lại quán ăn đến lúc hoàng hôn. Hắn cho những người khác đều đi trước, chính mình cùng Phượng Thần Anh lưu lại đóng cửa.

Phượng Thần Anh không làm chính sự, một bên cùngNhị Bách Ngũ truy truy đánh đánh, một bên còn gây trở ngại tốc độ đóng cửa của Đường Phi.

Không thể nhịn được nữa, Đường Phi đang muốn đối bọn họ vận dụng vũ lực, chợt nghe có người kêu lớn: “Cháy ! Ngườimau tới a ! Cháy rồi!”

Lúc này thời điểmchợ đêm bắt đầu, nhiều người náo nhiệt, nghe được có người kêu cháy, liền lập tức khẩn trương mà chuẩn bị thủy cụ, sợ đám cháy lan ra.

Rất nhiều người ở nơi nơi nhìn xung quanh xem làm sao cháy, Đường Phi đem một khối ván cửa cuối cùng khép lại, lôi kéo Phượng Thần Anh muốn vô giúp vui về nhà.

“Cháy rồi! Ngườimau tới! Đại viện cháy rồi! Ngườitới cứu hỏa a!”

Đường Phi thoáng dừng lại, đại viện cháy?! Lão nhâncùng bọn nhỏ! Đường Phi bỏ lại Phượng Thần Anh, hướng đại viện chạy tới.

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh nắm Nhị Bách Ngũ đuổi theo.

“Như thế nào là đại viện cháy? Nơi đó ở rất nhiều lão nhân cùng hài tử.” Một láng giềng trong đó nói.

“Chúng ta nên hay không đi hỗ trợ, Đường lão bản ngày thường chiếu cố chúng tanhư vậy......” Một láng giềng đề nghị.

Mọi người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều dẫn theo thùng nước hướng đại viện chạy tới.

Đường Phi đứng ở trước đại viện, nhìn ánh lửamàu đỏ xông thiên, cả người đều đang run rẩy.

“Người ở bên trong đâu?!” Đường Phi bắt lấy một ngườicứu hoả hỏi.

“Đều ở đằng kia! Phỏng chừng còn có người ở bên trong! Lửa quá lớn, chúng ta không vào cứu người được!”

Đường Phi theo lời người nọ nhìn lại, chỉ có khoảng mười lão nhân một bên khóc, một bên cầu láng giềng đi vào cứu người.

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh đuổi tới, đáng tiếc còn chưa kịp bắt lấy tayĐường Phi, đã thấy Đường Phi đoạt lấy mộc bồn của một người cứu hoả trong đó, đem nước đổ hết lên người mình, cũng không quay đầu lại liền vọt vào đám cháy!

“Đường lão bản đừng vào! Mau ra đây !”

“Đường lão bản!”

Láng giềng chung quanh căn bản không kịp ngăn cản Đường Phi, thân ảnh hắn đã nhập vào trong đám cháy.

Phượng Thần Anh ngẩng đầu nhìn đại việnbị đại hỏa vây quanh, vẻ mặt mờ mịt, theo đó trong mắt cũng hiện ra thần sắcthống khổ.

“Đường ca đâu!” Mấy người Tử Quân đồng dạng thu được tin tức chạy trở về, nhìn đến Phượng Thần Anh ở trong này liền lo lắng hỏi, nhưng Phượng Thần Anh một chút phản ứng đều không có!

“Đường lão bản vọt vào đám cháy rồi! Lửa lớn như vậy, hắn thật sự không muốn sống nữa a !” Trong đó một láng giềng trơ mắt nhìn Đường Phi đi vào vừa tức vừa vội nói.

“Phi nhi......” Ánh lửa màu đỏ phản chiếu lên gương mặt trắng bệch của Phượng Thần Anh, dị thường quỷ dị, một đôi mắt phượngxinh đẹp lộ vẻ tuyệt vọng điên cuồng.“Phi nhi ở bên trong, Phi nhi, Phi nhi!”

Đám người cứu hỏa chợt thấy hoa mắt, Phượng Thần Anh thân ảnh cũng biến mất ở trong biển lửa.

“Trời a! Biểu huynh như thế nào cũng vọt vào!” Tử Quân hỗ trợ cứu hoả thiếu chút nữa bị hù chết, Đường ca đã ở bên trong, biểu huynh cũng ở bên trong, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì nên làm cái gì mới tốt?!

“Rầm” Một tiếng, Tử Quân giương mắt nhìn lại, là Hải thúc cùng Ngô thúc đã đổ hai thùng nước lên trên người, sau đó hướng về phía mọi người kêu: “Các ngươi tiếp tục cứu hoả, không cần loạn! Chúng ta đi vào đem lão bản cùng biểu huynh hắn cứu ra!” Nói xong, cùng nhau vọt vào.

Khi Đường Phi tiến vào đám cháy, hô lớn tên của Lương Mãnh. Rất nhanh liền nghe được đáp lại, chỉ là thanh âm mỏng manh. Đường Phi theo thanh âm tìm tới, vọt vào phòng trong, mọi thứ trong phòng đều đang bị thiêu đốt, Đường Phi cẩn thận tránh đi một miếng gỗ vừa sụp xuống, ở tận cùng bên trong phòng tìm được bọn họ.

Cũng bởi vì đây là chỗ sâu nhất đại viện, nơi này vẫn chưa bị thiêu tới. Nhưng cũng đãphủ khói dày đặc, cho dùlửa còn chưa tiến vào, khói đó cũng đủ khiến người ngạt chết!

“Lương Mãnh! Lương Mãnh!” Đường Phi cao giọng kêu, muốn mở ra cửa, lại phát hiện cửa bị người dùng một phen đại thiết khóa lại! Đường Phi chấn động, trận đại hỏa này là có người gây nên, có người muốn thiêu chết mọingườitrongđại viện!

“Đường lão bản! Mau cứu chúng ta! Khụ khụ khụ, chúng ta đều bị khóa ở trong này!” Lương Mãnh bị khóa trái ở bên trong đại lực vỗ cửa, bị khói đặc làm cho ho khan, cũng không quên báo cáo tình huống củabọn họ: “Trong đại viện các tiểu hài tử đều ở nơi này, còn lại mười hai người tất cả đều là lão nhâncùngngười tàn tật, Đường lão bản cứu cứu chúng ta, có ngườisắp không được!”

“Khụ khụ khụ khụ, tái kiên trì một hồi! Ta lập tức đem cửa phá ra!” Đường Phi phổi vốn đã không tốt, bị khói đặc làm ngạt, cũng ho khan không ngừng, ánh mắt bịhun khói đau đớn không thôi.

Lửa đã muốn xông vào, cho dù quần áo đã được thấm ướt, làn da vẫn là bị lửa thiêu đốt đau đớn không thôi. Đường Phi ôm miệng mũi, ra sức đạp cửa. Cảm giác liệt hỏa thiêu nướng là quen thuộcnhư vậy, ba năm trước đây hắn có thểtừ trong đám cháy tìm lấy con đường sống, hiện tại cũng giống nhau, có thể đem hài tử cùng lão nhânnày đều cứu ra!

“Khách lạp khách lạp”, trên đầu truyền đến một tiếng nổ, Đường Phi động tác nhất thồi ngưng lại, mạnh mẽ ngẩng đầu. Trần nhà bị lửa đốt cháy rốt cuộc chống đỡ không được, ầm ầm hạ xuống !

“Phi nhi!” Đường Phi muốn tránh cũng không thể tránh,rơi vào trong một cái ôm ấp quen thuộc, một khối gỗ mang theo liệt hỏa từ trần nhà hung hăng nện xuống trên lưng Phượng Thần Anh,sau liền rơi xuống mặtđất.

“Ha ha, Phi nhi, ngươi không có việc gì.” Phượng Thần Anh đem Đường Phi hộ ở dưới thânmình, tươi cười sáng lạn. Khi Phượng Thần Anh nhảy vào đám cháy đều không dùng nước làm ướt quần áo của mình, khối gỗ rớt ở trên người tức khắc liền thiêu đốt xiêm y của hắn, cả tóc đều bị đốt một mảng. Nhưng hắn lại như không có việc gì, chặt chẽ đem Đường Phi ôm ở trong lòng, đối hắn ngây ngô cười.

Đường Phi phục hồi tinh thần lại,luống cuống tay chân dập tắt lửa trên người Phượng Thần Anh, may mắn chỉ là một ít ngọn lửa, đốt phá quần áo hắn.

“Ngươi là ngốc tử sao?!” Đường Phi mạnh mẽ ôm chặt Phượng Thần Anh, hai mắt bị nước mắt nóng bỏng làm cho mơ hồ.

“Ta không phải ngốc tử, ta là Đường Ngũ Bách, là Đường Ngũ Bách củaPhi nhi.” Phượng Thần Anh còn “ha ha” ngây ngô cười, vì chính mình không phải ngốc tử mà biện giải.

Đường Phi hít sâu một hơi, vỗ vỗ Phượng Thần Anh nói: “Giúp ta đem cửa đẩy ra, bọn nhỏ đều ở bên trong!” Hiện tại không phải thời điểmthảo luận chuyện ngốc hay không ngốc, cứu người quan trọng hơn!

“Ân !” Phượng Thần Anh đem Đường Phi đẩy ra sau người, hét lớn một tiếng liền đem cánh cửa cùng thiết liên trên đó một chưởng đánhbay.

Hai người nhanh chóng vọt vào, hơn hai mươi mấy người không có biện pháp lập tức ra ngoài, nhưng nếu không cứu thì sẽ không kịp! Đường Phi ôm hai hài tửít tuổi nhất, nhìn quanh bốn phía, nơi này là một gian phòng ở tối ngột ngạt, ba mặt đều là tường,cả chỗ thông gió đều không có một cái. Như vậy làm thế nào ra ngoài?!

Phượng Thần Anh sau lưng cõng một người, hai tay bế một người khác, còn lại đều là hài tử từ tám đến mười hai tưởi, tự giác chiếu cố lão nhâncùngngười tàn tậthành động không tiện, mong được nhìn Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, hy vọng hắn có thể đem tất cả mọi người cứu ra. Nhìn thấy Đường Phi khó khăn, không ai lên tiếng quấy rầy hắn.

“Đường lão bản.” Một thanh âm già nua ở phía sau vang lên, Đường Phi xoay người nhìn lại, một lão nãi nãi ngồi ở dưới đất, thanh âm suy yếu, một đôi mắt đục ngầu lại dị thường kiên định nhìn Đường Phi nói: “Ngươi đem các hài tử này đều mang ra ngoài đi, chúng ta đều là già cả xương cốt, sống đến từng tuổi này, cũng đã sống đủ. Mấy hài tử kia đều còn nhỏ, bọn họ còn rất nhiềuthời gian. Đừng để ý chúng ta, mang theo bọn họ đi đi.”

Đường Phi mờ mịt nhìn mười hai lão nhâncùngngười tàn tật, muốn đem bọn họ bỏ xuống?

“Khụ khụ khụ, Đường lão bản, mang theo bọn nhỏ đi thôi, năm đó nếu không nhờ ngươi thu lưu chúng ta, chúng ta căn bản không sống đến hôm nay. Ba năm này trải qua, đã là được ban ân.” Nói chuyện là một lão đại thúc đã mất một chân, năm đó hắn bởi vì bài bạc thua mà bị chém đứt một chân, nếu không phải Đường Phi hảo tâm thu lưu, còn vì hắn thỉnh đại phu, hắn không có khả năng sống tới ngày nay.

“Lão bản! Lão bản!” Lúc này Hải thúc cùng Ngô thúc cũng tìm lại đây, tiến vào trong phòng nhất thời hiểu được tình huống, nhưng cũngquá nan giải, cho dù không muốn cũng phải lựa chọn?“Lão bản, lửa đã không thể khống chế sắp sửa thiêu vào, thật sự nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này!” Ngô thúc thanh âm lớn như tiếng chuông, nhưng bởi vì bị hunkhói hồi lâu, giọng đã bắt đầu khàn khàn.

Đường Phi ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh ngây ngốc cùng Đường Phi đối diện, sau đó đối hắn cười cười: “Phi nhi?”

Đường Phi cắn răng hạ quyết tâm, buồn thanh nói: “Hải thúc Ngô thúc, bảo hộ hảo các hài tử, đi!” Lựa chọn tối gian nan đã phải làm ra, Đường Phi ôm hai hài tử liền xông ra ngoài, Phượng Thần Anh gắt gao đuổi kịp. Hải thúc cùng Ngô thúc thân cường thể tráng, đem các hài tử còn lại có thể ôm thì, ôm có thể cõng thì cõng, toàn bộ đều dẫn ra ngoài.

Hỏa thiêu một đêm, ở thời điểm bình minh dâng lên, rốt cục được dập tắt, chỉ cònvài chỗ vẫn bị ngọn lửa thiêu đốt. Trong phế tích tìm được mười ba cổ thi thể.

Quán ănhiện tại trở thành chỗ tránh nạn lâm thời của hài tửcùngcác lão nhân còn sót không nhà để về, Đường Phi một thân hỗn độn ôm một đại hài tử ba tuổi ngồi ở trên cửa, hắc sa từ lúc hỗn loạn không biết làm sao đãđánh rơi, lộ ra khuôn mặt bị hỏa thiêu, vặn vẹo xấu xí, ánh mắt tịch diệt. Hài tử trong lòng sớm đã ngủ, khóe mắt còn dấu nước mắt. Quán ăn thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng khóc cố áp chế, bọn họ vì các thân hữu đã ở chung với mình ba năm mà khóc.

“Ngao ô ~” Nhị Bách Ngũ đã đi tới, cúi đầu đụng chạm tay Đường Phi. Đường Phi nhìn Nhị Bách Ngũ, mới nhớ tới Phượng Thần Anh. Ngẩng đầu nhìn lại, lại tìm không thấy bóng dáng của hắn.

“Thần -- biểu huynh?” Đường Phi ôm hài tử đứng dậy, chung quanh tìm Phượng Thần Anh, lại nhìn không thấyngười.

“Đường Ngũ Bách!” Đường Phi rốt cục sốt ruột, đem hài tử đưa cho Tử Mạch, lo lắng tìm người.

“Đường Ngũ Bách, đi ra đây!” Đường Phi không có nhìn đường, cùng một người đụng phải. Là Lương Mãnh.

Tiểu Lương Mãnh bị hun khói cháy đen, nhìn đến Đường Phi tìm người liền nói: “Đường lão bản, nếu là muốn tìm đại ca đầu bạc kia, hắn đi đại viện.”

“Cám ơn.” Đường Phi đối hắn gật gật đầu, thẳng đến đại viện.

Sân đã hoàn toàn không còn bộ dáng vốn có, chỉ còn lại một đống phế tíchcháy đen. Phượng Thần Anh một đầu tóc bạcđứng ở trước phế tích, dị thường bắt mắ.

“Ngươi ở trong này làm cái gì.” Đường Phi đi lên, muốn mang Phượng Thần Anh trở về.

Phượng Thần Anh lại tránh tay hắn, ánh mắt thẳng tắp nhìn phế tích. Đường Phi kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh, hắn cự tuyệt chính mình?

“Phi nhi ở bên trong, Phi nhi ở bên trong......” Phượng Thần Anh lảo đảo cước bộ bước vào trong phế tích, ở trong đám gạch ngói vẫn đang cực nóng cháy sém đào móc cái gì.

“Ngươi điên rồi! Đường Ngũ Bách ngươi dừng tay cho ta!” Đường Phi tiến lên giữ chặt Phượng Thần Anh, trong nháy mắt, tay Phượng Thần Anh đã bị nướng vài vết bỏng rộp lên.

“Cút ngay!” Phượng Thần Anh mạnh mẽ đẩy ra Đường Phi, ánh mắt nhìn hắn ngoan lệ mà điên cuồng, tràn ngập sát ýtuyệt vọng: “Cút! Phi nhi của ta còn ở bên trong, ta muốn đi tìm hắn!” Dứt lời lại bắt đầu đào, một đôi tay thoáng chốc máu tươi chảy xuống.

“Phượng Thần Anh !” Đường Phi tiến lên gắt gao ôm Phượng Thần Anh không cho hắn tái động, mất đi lý trí hô: “Ta ở đây! Ta chính là Đường Phi! Phi nhi của ngươi không ở bên trong!” Tại sao có thể như vậy, ở đám cháy cứu người còn hoàn hảo, như thế nào một chút Phượng Thần Anh liền thay đổi ?

“A !” Phượng Thần Anh phát cuồng hô to, một phen đem Đường Phi ném ra ngoài! Đường Phi bị thảyđến một trượng xa, một ngụm máu tươi phun tới. Giương mắt nhìn lại, Phượng Thần Anh đã gần ngay trước mắt.

“Ngươi dám giả mạo Phi nhicủa ta, ta giết ngươi!” Phượng Thần Anh hoàn toàn mất đi lý trí, lâm vào điên cuồng nâng lên bàn tay, muốn một chưởng đem Đường Phi đánh chết.

Đến giờ phút này, đến tột cùng ai đúng ai sai, Đường Phi cũng không muốn tiếp tục để ý tới. Dù sao bản thân cũng sống không lâu, nếu như phải chết, vậy thì chết ở trên tay Phượng Thần Anh đi......

Đường Phi trong lòng ai lạnh như nước, chấp nhận số mệnh nhắm hai mắt lại.

-----------------

## 105. Chương 105

Một chưởng trí mạng thật lâu cũng không hạ xuống, Đường Phi lông mi run rẩy, chậm rãi mở to mắt.

Phượng Thần Anh giơ chưởng, sắc mặt tái nhợt, biểu tình thống khổ vặn vẹo.

“Ân !” Phượng Thần Anh thét lớn một tiếng, trừng lớn ánh mắt, rồi sau đó ngã gục xuống đất. Đường Phi kinh hồn chưa định theo bản năng vươn tay đem người tiếp được, phía sauPhượng Thần Anh, lão đại phu đangđứng hoảng sợ, tay run nhè nhẹ cầm mộtcây ngân châmdài nhỏ.

“Lão đại phu......” Đường Phi mờ mịt nhìn hắn, cư nhiên là lão đại phu xuất thủ cứu hắn?

Lão đại phu cuống quít lau khô mồ hôi lạnhtrên đầu, đã chạy tới giúp đỡ Đường Phi nâng dậy Phượng Thần Anhmất đi tri giác, nói: “Đường lão bản, mau, trước đem người mang đi! Hắn sợ là độc phát ra, nếu như bị người phát hiện liền không xong!” Nơi này lửa vừa mới tắt, không có người lại đây. Nhưng mà Đường Phi lâu như vậy không có trở về, nhất định sẽ có người tìm đến.

Đường Phi đột nhiên thanh tỉnh gật đầu không ngừng, cùng lão đại phu mang theo Phượng Thần Anh trở về tiểu viện của mình.

Đun tốt nước ấm mang vào khách gian, lão đại phu đang xem xét vết thương trên tay Phượng Thần Anh.

“Hắn thế nào?” Đường Phi đem mộc bồn đặt ở một bên hỏi: “Là độc phát sao?”

“Nội tức hỗn loạn, huyết khí cuồn cuộn.” Lão đại phu vừa nói vừa bảo Đường Phi cấp Phượng Thần Anh vệ sinh vết thươngtrên tay: “Không phải độc phát, mà là ý thức lâm vào hỗn loạn, mê tâm trí. Nghĩ có thể, là bị cái gì kích thích đến.” Nói xong, có chút đăm chiêu nhìn Đường Phi một cái, vừa rồi nếu không phải hắn ở thời khắc mành chỉ treo chuông đâm vào thụy huyệt của Phượng Thần Anh, chỉ sợ Đường lão bản giờ phút này đã mất mạng đi? Chỉ là, vì sao Đường lão bản không né?

“Nga.” Đường Phi thản nhiên lên tiếng, thật cẩn thận giúp Phượng Thần Anh rửa sạch miệng vết thương. Vô luận Phượng Thần Anh là vì cái gì, hôm nay hắn đối mìnhmột bộ dáng thống khoái muốn giết chết, thật sự làm cho trái tim chính mình băng giá. Rõ ràng biết Phượng Thần Anh căn bản không phải thật sự nhớ rõ mình, tâm lại vẫn sẽ vì Phượng Thần Anh mà động, sẽ vì hắn mà đau, vì hắn mà thương. Ba lần bốn lượt, bản thân vẫn là không học được cách quên!

“Tốt lắm, thượng dược cho hắn đi.” Đường Phi rửa sạch xong vết thương của Phượng Thần Anh, công đạo lão đại phu đứng dậy đem nước bẩn đổ. Sau đó liền ôm mộc bồn đứng ở trong viện, nhìn hoa đỗ quyên đỏ tươi trong sân ngẩn người.

Chỉ chốc lát sau, lão đại phu cũng dẫn theo cái hòm thuốc từ khách gian đi ra, xem Đường Phi bộ dángthất thần, liền tiến lên nói: “Đường lão bản, có phải hay không không thoải mái? Đêm qua ngươi tùy tiện đi cứu người, chẳng những đối với bệnh củangươi tai hại, còn có mặt của ngươi......” Lão đại phu dừng một chút, xem Đường Phi hoàn toàn không thèm để ý mới tiếp tục nói: “Mặt của ngươi gặp tổn thươngquá nghiêm trọng, đêm qua hỏa thế lại lớn như vậy, vẫn là để lão phu xem xétcho ngươi một chút, không cần tái bị thương mới tốt.” Đường Phi trải qua một hồi đại hỏatối hôm qua, vếtbỏng hồng hắc vặn vẹo trên mặt tựa hồ càng thấy rõ hơn.

Nghe được lão đại phu nói, Đường Phi theo bản năng sờ sờ khuôn mặt vặn vẹo mơ hồ kia, da thịt gập ghềnh không cảm thụ được bất luận đau đớn nào, nhưng thật ra chỗ tâm phế lại có cảm giácđau đớn, giống như ba năm trước đây,cái loại thống khổ hút vào khói đặc làm người ta hít thở không thông. Khẽ nhếch miệng, Đường Phi tự giễu nói: “Vô phương, khuôn mặt này có xấu thêm nữa cũng không khác biệt. Còn những chỗ khác, cũng khỏe......”

Lão đại phu nghĩ, Đường Phi tuy rằng ngày thường đem hết thảy mọi việc đều nhìn thực đạm mạc, nhưng rất yêu quý thân thể của chính mình, nếu hắn nói như vậy đại khái thật sự không có gì.

“Vậy là tốt rồi. Về phần vị Phượng công tử kia --” Lão đại phu vừa mới nói ra miệng, Đường Phi liền đánh gãy hắn.

“Hắn không họ Phượng, hắn, họ Đường.” Đường Phi hạ mí mắt, thản nhiên nói: “Đường Ngũ Bách, biểu huynhcủa ta.”

Lão đại phu sửng sốt, đảo mắt nghĩ nghĩ, gật đầu nói: “Biểu huynh củaLão bản lục phủ tích tụ huyết khí cuồn cuộn, ngũ tạng tổn hại, tình trạng chẳng những hoàn toàn không có chuyển biến tốt, mà còn có hiện tượng ngày càng xấu đi, lão phu nghĩ đến, hẳn là do hắn tẩu hỏa nhập ma còn có -- trúng độc Ô Hương quá sâu. Giống hôm nay chuyện hắn bỗng nhiên phát cuồng, sau này có lẽ còn tái phát sinh.” Lão đại phu châm chước, nói tiếp: “Đường lão bản, tuy nói độc kia có hại, nhưng vì an toàn củangươi sau này, với lại ngăn chặn thương thế chuyển biến xấu, vẫn là cho hắn tiếp tục......”

“Ô Hương có thể trị liệu vết thương của hắn?” Đường Phi đột nhiên hỏi.

“Cái này,” Lão đại phu nhìn Đường Phi, nói: “Ô Hương cũng không thể trị liệu nội thương, chỉ là có thể ổn định cảm xúc, làm cho hắn không bị phát bệnh, giảm bớt tình huống tự ngược. Ít nhất, có thể giúp nội thương củahắn không tiếp tục xấu đi.”

“Không cần.” Đường Phi đạm mạc nói.

“Cái gì?” Lão đại phu không có nghe rõ ràng.

“Ta nói không cần, ta sẽ không cho hắn dùng Ô Hương.” Đường Phi ngữ khí hờ hững lộ ra kiên định, làm cho lão đại phu không khỏi chấn động.

“Kia, lão phu còn có một biện pháp, có thể ổn định nội thương.”

“Ngươi nói.” Đường Phi phản ứng vẫn là thản nhiên.

“Sách cổ có ghi lại, Vân Chitrăm năm có thể thanh ứ hóa nội, công hiệugiải độc hộ thể, biểu huynh Đường lão bản có nội thươngnghiêm trọng, lại huyết khí trầm tích, còn trúng Ô Hương chi độc, lợi dụng Vân Chi làm thuốc là tốt nhất. Bất quá......” Lão đại phu lắc lắc đầu, vuốt râu tiếp tục nói: “Vân Chinày vốn là linh dược rất khó có được, hơn nữa còn là Vân Chitrăm năm, chỉ sợ......”

“Ngươi chỉ cần để ý giúp ta đi tìm, tiền không thành vấn đề.” Đường Phi buông mộc bồn, ngồi ở trên bãi đá một bên.

“Cái này......” Lão đại phu vốn định nói Vân Chitrăm năm cho dù là ngàn vàng cũng khó cầu, nhưng nhìn Đường Phi tâm ý đã quyết, đành đem lời này nuốt trở về, nói: “Đường lão bản yên tâm, lão phu sẽ đem hết khả năng cầu được Vân Chi.”

“Phiền toái ngươi, cám ơn.” Đường Phi cúi đầu nói.

“Nếu vậy, Đường lão bản hảo hảo nghỉ ngơi, lão phu đi trước.” Nói xong, liền dẫn theo hòm thuốc rời đi.

Đường Phi ngồi ở bãi đá trong sân đến chính ngọ, đợi dương quang mãnh liệt nóng bỏng chíu lêntrên người hắn mới bắt đầu phản ứng lại, đứng dậy kéo thân mình mệt mỏi không chịu nổi trở về phòng trong.

Phượng Thần Anh trong mộng ngủ cũng không an ổn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy ra, hô hấp trầm trọng, Đường Phi một lần lại một lần giúp hắn lau đi mồ hôitrên đầu. Một lần nữa vẫn không cho Phượng Thần Anh dùng Ô Hương, ở thời điểm Phượng Thần Anhphát độc mạnh nhất, hắn cũng chưa từng nghĩ qua như vậy, cho dù Vân Chi thật sự khó cầu, hắn cũng sẽ không cho Phượng Thần Anh tiếp tục dùng Ô Hương! Hắn tình nguyện có một ngày Phượng Thần Anh bởi vì một lần nữa mất đi thần trí, phát cuồng giết hắn, hoặc là tự mình giết bản thân, cũng không muốn hắn dựa vào thuốc phiện, làm một kẻngười không ra người, quỷ không ra quỷ, đọa lạc sống sót!

“Phi nhi...... Phi nhi ta đến đây, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ngươi sẽ không chết, sẽ không chết!” Phượng Thần Anh đang nằm mộng, một bên run run một bên thống khổ nói lời vô nghĩa, Đường Phi chấn động, thoát lực buông lỏng tay ra. Cúi đầu nặng nề mà để ở trên tránPhượng Thần Anh, trong mắt nước mắt mơ hồ, Đường Phi thấp giọng: “Thần Anh, ta nên làm cái gì bây giờ...... Ba năm trước đây, ngươi rốt cuộc vì cái gì bỏ xuống ta...... Ngươi thật sự, yêu ta sao?”

Nước mắt nhỏ xuống hai mắt nhắm chặt của Phượng Thần Anh, theo khóe mắt chảy xuống. Trong mộng, Phượng Thần Anh thanh âm trầm thấp mà ai tịch vang nhỏ: “Phi nhi......”

Sau ngày ấy, Nhị Bách Ngũbị Đường Phi bỏ quên rốt cuộc tìmđược nhà của mình chạy trở về. Sau khi trở về nhìn đến chủ nhâncùng Phượng Thần Anh bộ dángthê thảm, liền thật ngoan ngoãn không dám nháo, nằm úp sấp ở trước cửa canh giữ cho bọn họ. Sau lại Tử Quân cùng Hải thúc cũng chạy tới, những người sống sót ở đại viện nay mất đi gia viên, cần một địa phương mới đặt chân. Đường Phi cầm một trăm lượng cho bọn hắn, tận lực ở trong vòng ba ngày tìm được chỗ mới, mấy ngày nay tạm thời đóng cửa quán ăn, không làm sinh ý. An bài tốt mọi thứ, Đường Phi cũng không có cảm giácthở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tháng nay một chuyện lại một chuyện quấy rầy cuộc sống sinh hoạt bình tĩnh củahắn, trong lòng tràn ngập trầm trọng cùngmệt mỏi.

Phượng Thần Anh hôn mê một đêm, sau khi tỉnh lại không còn nhớ rõ ngay tại một ngày trước, hắn thiếu chút nữa tự tay giết chết Phi nhi của mình. Chỉ là khi tỉnh lại, tình huống củaPhượng Thần Anh tựa hồ so với trước kia càng không xong, tràng đại hỏa đó cấp Phượng Thần Anh kích thích quá lớn. Hắn có đôi khi sẽ cuộn mình ôm lấy toàn thân thì thào hô “Phi nhi”, có đôi khi lại nhìn Đường Phi kêu “Phi nhi”, càng nhiều thời điểm là ngồi ở trong sân, một đôi mắt phượngkhông có sinh khí cùng sắc thái,ngơ ngác nhìn phương xa, mê mang vô vọng. Cho dù là Đường Phi lại gọi hắn, hắn cũng chỉ là xoay người trố mắt liếc hắn một cái, tiện đà lại quay đầu nhìn tiếp về phương xa, tựa hồ đang chờ đợi một ngườivĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Chỉ có thời điểmÔ Hương chi độc phát tác, hắn mới có thể như trước kia ôm chặt Đường Phi, ỷ lại vào Đường Phi, một lần lại một lần nói “Ta muốn Phi nhi, không cần Ô Hương”.

Cứ như vậy trải qua một tháng, lão đại phu rời đi Mị thành tìm dược rốt cục mang đến tin tức xem như là tốt.

“Đường lão bản, lão phu tìm được Vân Chi, tuy nói không phải trăm năm, nhưng hai mươi nămcũng đã là linh dượchiếm thấy.” Lão đại phu nói xong, biểu tình cao hứng thoáng chút trở nên có chút khó xử, nói: “Chỉ là giá này...... đắt tiền thái quá, muốn một trăm lượng vàng!” Lão đại phu biết đại viện bị thiêu hủy, Đường Phi lập tức phải lấy ra một số tiền không nhỏ đi dàn xếp đám hài tử cùnglão nhân. Tuy nói sinh ý quán ănvẫn tốt như trước, nhưng giá đồ ăn kiathật sự quá rẻ, một đĩa đồ ăn trừ bỏ tiền vốn, căn bản không kiếm được bao nhiêu. Hiện tại một gốc cây Vân Chilà một trăm lượng vàng, đổi thành bạc trắng chính là một ngàn lượng, Đường Phi làm sao có nhiều tiền như vậy?!

“Một trăm lượng vàng......” Đường Phi lược lược trầm tư một hồi, nói: “Hiện tại Vân Chi ở trong tay ai?”

“Đường lão bản, ngươi thật sự muốn?” Lão đại phu vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Phi, khuyên nhủ: “Cái này bất quá chỉ là Vân Chi mớisinh trưởng hai mươi năm, một trăm lượng vàng thật sự quá đắt tiền, kỳ thật chúng ta còn có thể đi tìm chỗ khác một chút......”

“Đợi không được, không phải sao ?” Đường Phi yên lặng nhìn lão đại phu: “Bệnh tình của hắn càng ngày càng nghiêm trọng, ngày hôm trước hắn còn hộc máu.”

Lão đại phu cả kinh, nói: “Thật sự đã nghiêm trọng như vậy?”

“Không chỉ như vậy, đầu óc cũng càng ngày càng không rõ, không quá nhận thức được người nào.” Đường Phi nói, trong mắt hiện lên một tia thống khổ.

Lão đại phu cũng ngưng trọng, nói: “Tẩu hỏa nhập ma nếu không có người khác võ công cao cường giúp hắn dẫn dắt nội tứchỗn loạn, đan điền sẽ ngày càng tổn hại, nội lực liền biến mất càng nhanh, thần trí cũng sẽ càng ngày càng hỗn loạn. Không nói đến biểu công tử còn có nội thươngnghiêm trọngnhư thế, Đường lão bản, xem như thật sự tìm được Vân Chitrăm năm cũng chưa chắc chữa trị được.”

Đường Phi bỗng dưng nắm chặt quyền, thản nhiên nói: “Trước đem Vân Chihai mươi năm dùng thử, mặc kệ hữu dụng hay vô dụng, ta cũng muốn thử một lần.”

Lão đại phu không nói gì nữa, chỉ là gật gật đầu.

Người giữ Vân Chi là một vị người hái thuốc, hàng năm ở ngọn núi cao và hiểm trở trùng trùng điệp điệp hái dược, một đóa Vân Chinày tuy rằng chỉ có hai mươi năm, nhưng hắn cũng cơ hồ phải táng mạng mới hái được. Cho nên, hắn cho rằng mình ra giá trăm lượng vàng cũng không có gì không ổn, ngược lại hợp tình hợp lý.

Đường Phi cũng cho rằng như vậy, cho nên hắn thực sảng khoái cầm một ngàn lượng ngân phiếu nhét vào trong ngực, theo lão đại phu dẫn đường ra khỏi thành đi gặp người hái thuốc kia. Bất quá làm cho hắn đau đầu là hôm nay Phượng Thần Anh lại nhận thức được hắn, thời điểm xuất môn chết sống muốn đi theo, Đường Phi không có biện pháp đành phải để lại Nhị Bách Ngũ giữ nhà, mang theo Phượng Thần Anh ra ngoài.

Lão đại phu vụng trộm nhìn Phượng Thần Anh dính ở bên ngườiĐường Phi, vẻ mặt ngây thơcười, trong lòng ai mặc thở dài một hơi, đều là kẻ si tình a!

Ra khỏi thành gặpđược ngườihái thuốc, bởi vì Đường Phi sảng khoái giao dịch nên rất nhanh hoàn thành. Mà lão đại phu cũng muốn cùng ngườihái thuốc kia mua chút dược liệu, liền cáo biệt Đường Phi cùng hắn ở lại làm chút giao dịch.

Phượng Thần Anh cao hứng phấn chấn ôm gốc Vân Chi kia, hỏi Đường Phi: “Phi nhi Phi nhi, thứ kỳ quái này dùng để làm gì?”

Đường Phi lấy qua dùng bố bao bọc lại, sau mới cho Phượng Thần Anh cầm, một bên mang theo hắn trở về thành một bên nói: “Đây là đưa cho ngươi, dùng nó nấu canh uống, ngươi sẽ hảo lên.”

Phượng Thần Anh vẻ mặt mê mang, nói: “Ta đang tốt lắm a!”

Đường Phi muốn đối hắn cười, lại nhớ tới chính mình còn đội hắc sa, liền nói: “Ta muốn cho ngươi tốt hơn nữa.”

Phượng Thần Anh nghe xong, cười càng vui vẻ.

Đi đến vùng ngoại thành gầncửa thành, Đường Phi nhìn đám côn đồ cầm côn bổng hướng bọn họ chạy tới, có chút bất đắc dĩ. Chung quanh bốn bề vắng lặng, ở vùng ngoại thành vệ binh tuần tra một canh giờ mới có một đội, một khắc vừa rồi mới có một đội vừa qua khỏi. Xem ra lão thiên gia thật sự không muốn làm cho hắn sống tốt.

Đem Phượng Thần Anh tỉnh tỉnh mê mê không có sức chống cự hộ ở phía saumình, Đường Phi xuyên thấu qua hắc sa nhìn những người đó.

Tổng cộng mười hai kẻ, trong đó có mấy người có chút quen mặt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Nga, đúng rồi, Đường Phi nghĩ tới, là mấy tên côn đồ trẻ tuổi bị hắn đuổi khỏi đại viện kia.

“Hừ hừ,” Một tên cầm một phen đoạn đao đi ra, phun một ngụm đàm sau âm ngoan nhìn Đường Phi nói: “Đường lão bản, biệt lai vô dạng! Ta thay vài vị huynh đệ đang ăn cơm trong nhà lao tới hỏi thăm sức khỏe của ngài!”

Đường Phi chán ghét nhìn bọn họ, lạnh lùng nói: “Nếu các ngươi không muốn đi vào bồi bọn họ, lập tức cút đi!”

“Ha ha ha!” Tên côn đồ cầm đao kiêu ngạo cười ha hả: “Đường lão bản hiểu lầm, nên cấp giáo huấn chúng ta đã sớm cho, lần này đến là nghĩ muốn cùng lão bản ngài thảo luận một chút tiền xài.”

“Hứ” Đường Phi cười nhạo, dùng ngữ khí cực kỳ khinh thường nói: “Du côn chính là du côn, mặt mũi cùng da mặt quả thực so với khất cái còn không bằng, cực kì vô sỉ!”

Đường Phi nói xong, đám người kia hỗn hỗn xôn xao lên, một đám chỉ vào Đường Phi vừa mắng vừa nhổ nước bọt, có mấy kẻ thậm chí muốn động thủ.

Vẫn là tên cầm đao ngăn trở bọn họ, tươi cười vặn vẹo, trong mắt tràn đầy tham lam: “Nếu ngươi không chịu, vậy đừng trách chúng ta không nể tình ngươi! Tên đầu bạc phía sau ngươi xem ra chỉ là một ngốc tử, nếu ngươi không muốn liên lụy hắn, liền đem tiền cùng thứ gì đó trong tay ngươi đều giao ra đây! Nếu không, ta tái phóng một phen hỏa, sẽ không biết Đường lão bản ngươi còn cứu được bao nhiêu người!” Hắn vụng trộm theo Đường Phi thật lâu, tận mắt thấy hắn đem một ngàn lượng ngân phiếu cho người khác, đổi lấy một gốc cây hình thù kỳ quái gì đó, nghĩ đến có thể là bảo vật gì!

Quả nhiên! Đường Phi nắm chặt hai đấm, lạnh lùng nhìn bọn hắn chằm chằm, lửa đêm đó là có người gây nên, là bọn hắn đem hài tử cùnglão nhân khóa ở trong phòng muốn thiêu chết bọn họ! Hắn đã sớm nhìn ra manh mối, cho nên vẫn cho phủ doãn Mị thành đi thăm dò, nhưng tra xét một tháng vẫn một chút tin tức đều không có. Nguyên lai là đám côn đồ vô gia cư này!

“Như thế nào, hiểu rõ rồi chứ? Ngươi cũng không nên bức chúng ta động thủ, chúng ta tuy rằng tiện mệnh, nhưng mệnh củangài thựcquý giá, nếu xảy ra chuyện gì, nếu vậy......”

“Không cho!” Tên côn đồ cầm đao còn chưa nói xong, Phượng Thần Anh đangcầm Vân Chibước đi ra đứng ở trước ngườiĐường Phi, nói: “Ai cũng đừng nghĩ động tới Phi nhi của ta! Ngươi chỉ là một kẻ vô lại! Vô lại không có mặt mũi không biết liêm sỉ!”

“Ngươi ngốc tửnày, muốn chết!” Tên côn đồ bị Phượng Thần Anh chọc giận, vung tay lên, ngườiphía sau nhe răng cười vọt tới.

Đường Phi kinh ngạc còn chưa phản ứng lại, đã bị Phượng Thần Anh đẩy sang một bên, “Phanh” một tiếng nặng về vang lên, Phượng Thần Anh bị hung hăng đánh trúng mộtgậy!

“Các ngươi dừng tay cho ta!” Đường Phi vừa tức vừa vội, muốn đi lên che chở Phượng Thần Anh, nhưng đối phương người nhiều lắm, hắn bị ngườicản trở trước mặt không thể tiến lên. Mà Phượng Thần Anh không hề chống cự lực,gắt gao ôm Vân Chi, khom người tùy ý những người đó côn bổng đánh xuống.

“Dừng tay! Đường Ngũ Bách, ngươi chạy mau, chạy mau!” Đường Phi giãy dụa nhìn về phía Phượng Thần Anh, ngay sau đó lại bị ngườikéo xuống hắc sa trên đầu.

“Chậc chậc sách, gương mặt quỷ này thật sự là dọa người.” Tên cầm đao vẻ mặt căm ghét nhìn Đường Phi, uy hiếp nói: “Nếu không đem tiền cùngthứ kia giao ra đây, ta sẽ cho người đánh chết ngốc tử đó! Tái sau sẽ đánh gãy một chân củangươi!”

Đường Phi không nói lời nào, cũng không tái giãy dụa, lạnh lùng nhìn tên côn đồ kia.

Tên cầm đao bị Đường Phi nhìnđến lạnh cả người, không lưu tình chút nào ném hắn một cái tát mắng: “Còn dám nhìn lão tử, lão tử đem tròng mắt ngươi móc ra!”

Đường Phi vẫn không nói lời nào, lạnh lùng theo dõi hắn.

“Ngươi --”

“A a a a !” Một tiếng thê lương kêu thảm thiết làm cho mọi người cả kinh, thậm chí ngay cả Đường Phi cũng nhịn không được quay đầu lại.

Một đầu tóc bạc tán loạn, khóe miệng còn vương tơ máu, Phượng Thần Anh đứng lên, một tay nắm cổ một tên côn đồ, một tay còn cầm Vân Chi. Một đôi mắt phượngxinh đẹp giờ phút này tràn đầy sát ýlạnh như băng, khóe miệng mang huyết vẽ ra một độ cong đáng sợ, tựa như Tu Latrong địa ngục.

“Răng rắc”, thanh âm làm cho người ta nhuyễn hai chân phát run tràn ngập màng taimọi người, đó là thanh âm xương cốt đứt đoạn.

Phượng Thần Anh tùy ý vứt bỏ thi thể trong tay –côn đồ vừa rồi đã bị hắn bẻ gãy cổ.

“Vừa rồi, ngươi dùng tay nào đánh Phi nhi của ta?” Phượng Thần Anh hơi hơi nghiêng đầu hỏi có chút ngây thơ, nhưng trong mắt sát ý âm lãnh làm cho tất cả mọi người không ngừng phát run nói không ra lời, có mấy kẻ thậm chí bị dọa không thể khống chế. Hai tên côn đồ đang giữ lấy Đường Phi cũng bị Phượng Thần Anh trước mắt dọa buông tay ra, hét thảm một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Tên cầm đao nhìn Phượng Thần Anh không ngừng phát run, mắt thấy hắn chậm rãi đi tới, mới thanh tỉnh nói: “Các ngươi còn thất thần làm cái gì! Không muốn chết thì giết hắn đi!”

Nói vừa mới dứt, tên cầm đao đã bị Phượng Thần Anh bóp lấy cổ, hắn thậm chí cũng chưa thấy Phượng Thần Anh di động. Đao đánh rơi xuống đất, hai chân dần dần cách mặt đất, ánh mắt lồi ra, yết hầu phát ra thanh âm“Ách, ách”.

“Ngươi không nói? Vậy đi chết đi.” Phượng Thần Anh đối hắn mỉm cười, lại “răng rắc” một tiếng, tên cầm đao liền đoạn khí.

“Có quỷ a!”

“Diêm La vương! Hắn là Diêm La vương!

“Chạy mau!”

Phượng Thần Anh lập tức liền giết hai người, chín têncòn lại đều sợ tới mức can đảm mất sạch, giống như ruồi bọ chạy tán loạn khắp nơi tìm đường sống.

“Hừ.” Phượng Thần Anh khẽ cười một tiếng xoay người, trong mắt sát ý đã biến thành điên cuồng: “Ai dám thương tổn Phi nhicủa ta, kẻ đó phải chết !”

Còn lại chín người, không ai sống sót. Có một kẻ đã chạy tới cửa thành, vẫn là bị Phượng Thần Anh hình như quỷ mỵ giết, dùng cùng một chiêu–bẻ cổ.

Từ thời điểm Phượng Thần Anh bắt đầu giết người đầu tiên, Đường Phi đã không có bất luận phản ứng nào. Ngơ ngác đứng ở tại chỗ, nghe những người đó tiếng kêu thảm thiết, thanh âmxương cốt gãy đoạn, còn có tiếng cười điên cuồng củaPhượng Thần Anh.

Thẳng đến khi có thủ vệ trong thành đi ra hét lớn hỏi đã xảy ra chuyện gì, Đường Phi mới phản ứng lại, không thể cho bọn họ bắt được Phượng Thần Anh!

“Phượng Thần Anh...... Đường Ngũ Bách!” Đường Phi nhằm phía bên cạnhPhượng Thần Anh, Vân Chi trong tay Phượng Thần Anh vẫn đầy đủ không sứt mẻ. Chỉ là lúc này Phượng Thần Anh, không còn nhận ra Đường Phi.

“Người thương tổn Phi nhi, đều phải chết!” Phượng Thần Anh một phen bóp lấy cổ Đường Phi. Lúc này đây, Đường Phi không có chờ đợi được chết, mà là liều mạng đánh lên tay của Phượng Thần Anh, giãy dụa nói: “Đường Ngũ Bách...... Tỉnh lại...... Đường Ngũ Bách!”

Phượng Thần Anh bỗng dưng chấn động, điên cuồng trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt, bất quá một cái chớp mắt, trong mắt lại khôi phục sát ýđiên cuồngvừa rồi. Có điều không phải đối với Đường Phi.

Đem Đường Phi đẩy ra phía saumình, Phượng Thần Anh cùng vớingườitới đánh một chưởng, còn không kịp ra chưởng thứ hai, người tới liền vươn tay hướng hắn ném ra cái gì, ngửi được một trận hương ngọt,sau liền mất đi tri giác.

Người tới tiếp được Phượng Thần Anh, nhìn đến hắn sắc mặttái nhợt, chau mày. Phía sau lại có hai người theo lên, nghe được thanh âm thủ vệ trong thành ra khỏi thành xem xét, hai người kia kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Phidung mạo khủng bố, Đường Phi lại không dám tin nhìn người tới, chỉ tiếc nói còn chưa ra miệng, hai người kia liền tiến lên đem hắn đánh ngất, cùng một người còn lại mang theo hắn cùng Phượng Thần Anh ly khai.

Thủ vệ sau khi ra khỏi thành, trừ bỏ mấy thi thể tử trạng khủng bố, người nào cũng không nhìn thấy.

--------------------

## 106. Chương 106

Nước mưa lạnh như băng rớt xuống trên mặt mình, còn có một ít nhỏ xuống trên mí mắt, Đường Phi giật mìnhmột cái, rốt cục tỉnh.

Nằm ở trên mặt đất cứng rắn âm lạnh, Đường Phi nhớ tới chuyện đã xảy ratrước khi mất đi ý thức, mạnh mẽ ngồi dậy dùng tay áo lau khô nước trên mặt, may mắn, nước không nhiều lắm, chỉ có vài giọt.

Bên cạnh cảm nhận được vài tầm mắttham cứu, Đường Phi ngẩng đầu nhìn lại, sửng sốt.

Thiết Hoán nhìn nam tửxấu xí gầy yếutrước mắt, gương mặt đông lạnh có một tia nghi ngờ. Nguyên bản hắn không nghĩ đem nam tử này cùng nhau mang đi, nhưng Ưu nhi cùng Mặc Trúc tay chân quá nhanh, lúc ấy thủ vệ trong thành cũng sắp ra, vì tránh cho phiền toái đành phải đem người mang theo. Ưu nhi cùng Mặc Trúc ngồi ở bên cạnh Phượng Thần Anh đangmê man, từ trên xuống dưới đánh giá Đường Phi, đoán người này rốt cuộc là ai.

Đường Phi hơi hơi gợi lên khóe môi cười tự giễu, hoàn hảo bọn họ nhận không ra mình. Không nhìn bọn họ tham cứu, Đường Phi tự xem xét hoàn cảnhchung quanh. Đây là một sơn độngrất bí mật, cửa động bị bụi cỏ cùng nhánh cây rậm rạp che dấu, cơ hồ không có ánh sáng nào có thể tiến vào. Mấy người bọn họ ở giữa đốt một đống lửa nhỏ, vừa đủ chiếu sáng sơn độngkhông lớn nào. Phượng Thần Anh còn đang mê man, tay phải còn nắm chặt gốc Vân Chi kia. Mấy người Ưu nhi thực dụng tâm, ở vị trí hắn ngủ còn phủ một tầng cỏ khô lá câythật dày. Sơn động tường bíchẩm ướt, có một số chỗ còn đang nhỏ nước, vừa rồi Đường Phi chính là nước mưa trong sơn động này làm tỉnh.

Thị sát xong hoàn cảnh, Đường Phi thu hồi tầm mắt, nhìn ba người đối diện liếc mắt một cái, trầm mặcnhư trước. Trong lúc nhất thời, trong sơn động im ắng có chút xấu hổ.

“Khụ khụ,” Mặc Trúc một tiếng ho nhẹ đánh vỡ yên tĩnh, nhìn nhìn mặt Đường Phi, sau lập tức dời đi tầm mắt, nói: “Cái kia, ngươi nhận thức Các chủ nhà chúng ta?” Vừa rồi Ưu nhi đối bọn họ nói cảm giác nam tử này có một loại xúc cảm giống như đã từng quen biết, hắn tại thời điểm nam tử đó hôn mê quan sát thật lâu, nhưng không thể nói ra cảm giác quen thuộc đó là gì.

Đường Phi không lên tiếng, chỉ gật gật đầu.

Mặc Trúc vẻ mặt kinh ngạc, vừa muốn hỏi thêm chút gì, đã bị Thiết Hoán ngăn trở.

Thiết Hoán lạnh lùng nhìn Đường Phi, nói: “Ngươi là người nào, những kẻ kia lại là người nào? Thiếu chủ vì cái gì muốn giết bọn họ?” Bọn họ ở Quỷ Tà tìm Phượng Thần Anh gần hai tháng, hôm nay vừa vặn ra ngoại ôMị thành, liền phát hiện Phượng Thần Anh đãmất tích hơn ba tháng. Lúc ấy hắn quácuồng tính, trên mặt đất rải rác thi thể, nhưng hắn rõ ràng thấy Phượng Thần Anh muốn giết nam tử kia, liền xuất thủ muốncứu, có điều tại sao đến cuối cùng Phượng Thần Anh lại biến thành đem hắn hộ ở sau người?

Đường Phi cùng Thiết Hoán nhìn nhau một hồi, mới nói: “Hai tháng trước ta nhìn thấy hắn ở trên đường bị người khi dễ, nênra tay cứu hắn, phát hiện hắn thần trí không rõ lại hỏi cái gì cũng không được,đành phải tạm thời coi chừng hắn. Những người đó là mấy tên côn đồ ởMị thành, trước đó vài ngày ta đắc tội bọn họ, hôm nay tới báo thù. Nhưng không nghĩ tới hắn đột nhiên biến thành như vậy......”

Thiết Hoán híp mắt nhìn hắn hồi lâu, suy tư về lời Đường Phi nói có thể tin được bao nhiêu.

“Ngươi tên gì.”

Đường Phi không có trả lời thẳng, mà là nói: “Nơi này mọi người gọi ta Đường lão bản.”

“Đường lão bản?” Ưu nhi vẫn không nói gì bỗng nhiên kích động đứng lên, vẻ mặt vội vàng nhìn Đường Phi hỏi: “Ngươi họ Đường?!”

Thiết Hoán cùng Mặc Trúc đồng thời nhíu mày, đã thấy Đường Phi vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt.

Kỳ thật gương mặt quỷ kia của hắn thì cho dù có biểu tình gì cũng nhìn không ra được! Mặc Trúc ở trong lòng vụng trộm oán thầm.

“Ta không thể họ Đường sao?” Đường Phi cặp mắt ưng sắc bén thản nhiên quét về phía Ưu nhi, vẻ mặt da thịt mơ hồ vặn vẹo, Ưu nhi chấn động, lập tức quay đầu không dám lại nhìn hắn, khuôn mặt này thật sự là quá dọa người!

Đường Phi gợi lên khóe miệng, xoay đầu đi chỗ khác không thèm nhìn bọn hắn. Không khí lập tức lại tiếp tục xấu hổ.

“Phi nhi......”

Thanh âm mềm nhẹ nỉ non vang lên trong sơn độngtrống trải, bốn người sửng sốt, nhất tề nhìn về phía Phượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh lông mi giật giật, sau đó mở mắt.

“Thiếu chủ!” Thiết Hoán cùng Ưu nhi vẻ mặt kích động.

“Các chủ, ngươi rốt cục tỉnh!” Mặc Trúc vui sướng đem Phượng Thần Anh nâng dậy: “Ngài thật sự là hù chết chúng ta, van cầu ngài về sau không cần tái chạy, chúng ta vì tìm ngài thiếu chút nữa mất luôn nửa cái mạng -- ai u!” Mặc Trúc đang lải nhải bị đau hô một tiếng, vuốt cái ót thở phì phì nhìn Thiết Hoán khôi phụcgương mặtngười chết thường ngày.

Thiết Hoán thu hồi tay, đối Phượng Thần Anh quỳ xuống, tự trách nói: “Thuộc hạ đến chậm, thỉnh thiếu chủ trách phạt.” Ưu nhi cũng theo Thiết Hoán quỳ gối trước mặtPhượng Thần Anh. Mặc Trúc le lưỡi, cũng nhanh chóng quỳ xuống.

Phượng Thần Anh mạc danh kỳ diệu nhìn bọn họ, gãi gãi đầu sau nhìn mọi nơi xung quanh, nhìn đến Đường Phi ở ngay tại đối diện nhìn mình, hưng phấn mà nhảy dựng lên chạy đến trước mặt hắn.

“Phi nhi Phi nhi, ta còn nghĩ đến ngươi không cần ta!” Phượng Thần Anh ôm cổ Đường Phi cao hứng nói, rồi sau đó lại cầm Vân Chitrong tay đưa cho Đường Phi xem: “Ngươi xem ngươi xem, thứ ngươi mua cho ta không có hỏng!” Khi nâng tay lên, tay áo rộng thùng thình chảy xuống tới tay khửu tay hắn, trên cánh tay thon dài trắng nõn tất cả đều là vết thươngxanh tím.

Đường Phi trong lòng như bị dao cắt, cũng đã quên còn có người đang ở đây, thật cẩn thận cầm lấy tay Phượng Thần Anh, hỏi: “Đau không?”

Phượng Thần Anh lúc này mới chú ý tới vết thương trên tay mình, nhìn đến Đường Phi trong mắt đau lòng, nhanh chóng nói: “Không đau không đau, ngươi thổi một cái thì tốt rồi!”

Bị bộ dáng Phượng Thần Anh chọc cười, Đường Phi thật đúng là không cô phụ kỳ vọng củaPhượng Thần Anh, nhẹ nhàng ở trên cánh tay hắn thổi thổi.

“Không có khả năng! Hắn như thế nào sẽ là công tử?!” Mặc Trúc bất khả tư nghị nhìn hai người, thất thanh kêu lên: “Công tử sớm ở ba năm trước đây đã chết, chúng ta tận mắt nhìn thấy thi thểhắn, công tử không có khả năng còn sống!”

“Mặc Trúc!” Thiết Hoán gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi, trầm giọng quát: “Câm miệng.”

Ưu nhi lại là ngồi dưới đất, ánh mắt chặt chẽ dính ở trên mặtĐường Phi, bỏng...... Chẳng lẽ công tử thật sự còn sống?

Đường Phi mày nhảy dựng, buông ra Phượng Thần Anh. Nhìn bọn họ nói: “Ta không phải người các ngươi vừa nói, là thiếu chủ các ngươi tự cho là phải. Hơn nữa, không phải lúc nào cũng nhận ra. Thời điểmkhi hắn biết ta không phải, sẽ giống như hôm nay vậy, thiếu chút nữa giết ta. Ta thực may mắn thời điểm hắn không thanh tỉnh có vẻ nhiều hơn, nếu không cho dù có chín cái mạng cũng không đủ chết.”

“Ta đã nói mà!” Mặc Trúc rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Tuy rằng thân hình nhìn qua có chút giống, nhưng thanh âm ngoại mạo khí chất một chút cũng không đồng nhất, như thế nào có thể là công tử!” Thời điểm thiếu chủ thần trí không rõ, thường xuyên nhìn thấy người cùng công tử ở có chút chỗ giống nhau, liền ôm đối phương kêu “Phi nhi”, xem ra người này cũng là như vậy đi?

Thiết Hoán ánh mắt sâu thẳm, không lên tiếng, không biết suy nghĩ cái gì. Còn lại Ưu nhi vẻ mặt thất thần, cúi đầu cũng không nói.

Bỗng nhiên, Phượng Thần Anh ôm ngực, sắc mặt tái nhợt nói với Đường Phi: “Phi nhi, ta đau......” Nói còn chưa xong liền một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống trên người Đường Phi, khó thở đầu đầy mồ hôi lạnh.

“Phượng --” Đường Phi cắn răng, gắt gao ôm Phượng Thần Anh, ngẩng đầu nhìn hướng Thiết Hoán quát: “Còn thất thần làm cái gì! Giúp ta dẫn hắn trở về, chúng ta cần đại phu !”

Thiết Hoán rùng mình, vài bước tiến lên giúp Đường Phi cõng Phượng Thần Anh, hỏi: “Đi chỗ nào?”

“Theo ta đi !” Đường Phi cầm lấy Vân Chi, dẫn mấy người đi ra sơn động, mới phát hiện nơi này cư nhiên là Đầu Đà sơn ở Tây giao!

Không có theo cửa thành Đông sáng nay đi vào, Đường Phi mang theo bọn họ từ cửa hôngTây Nam vào thành, nơi đó thủ vệ không nhiều lắm, hơn nữa đều là khách quen ởquán ăn của hắn. Nhìn đến Đường Phi mang theo vài người, tuy rằng cảm thấy kỳ quái nhưng vẫn không có hỏi cái gì,cho bọn họ vào thành.

Nói cho bọn họ vị trícụ thể của tiểu viện, Đường Phi đi y quán tìm lão đại phu. Lão đại phu đã sớm mua được dược liệu trở về,nhìn thấy Đường Phithở hổn hển, lời nghi hoặc còn chưa hỏi ra miệng đã bị Đường Phi lôi đi.

“Đường lão bản, ngươi đợi đã, cái hòm thuốc cái hòm thuốc!”

Đường Phi một tay kéo theo hòm thuốc, một tay lôi lão đại phu liền hướng tiểu viện chạy đi, dẫn tới láng giềng ghé mắt tò mò nhìn theo.

Dùng tốc độ nhanh nhất trở lại tiểu viện, liền nhìn thấyNhị Bách Ngũ đứng ở viện ngoại hướng về trong buồng sủa không ngừng.

“Khụ khụ khụ khụ khụ!” Đường Phi khom thắt lưng một trận kịch liệt ho khan, tâm phế cùng yết hầu đau đến cơ hồ làm cho hắn thất thanh!

“Nhị Bách Ngũ......” Đường Phi thanh âm khàn khàn khó nghe, một bên thở hổn hển một bên đối Nhị Bách Ngũ kêu lên: “Câm miệng, đừng kêu! Khụ khụ khụ......” Nói xong lại một trận kịch liệt ho khan.

Nhị Bách Ngũ nghe được thanh âm chủ nhânliền chạy tới, cắn góc áo Đường Phi muốn đem hắn hướng về trong phòng, ý bảo có ngườikhảnghi xâm nhập.

Đường Phi vỗ vỗ đầu Nhị Bách Ngũý bảo nó bình tĩnh, sau đó mang theo lão đại phu thiếu chút nữa mất luôn nửa cái mạng già vào nhà. Nhị Bách Ngũ đi theo phía saubọn họ, giương nanh múa vuốt gầm nhẹ.

“Đường lão bản, ngươi đã trở lại!” Mặc Trúc luôn luôn đợi ở trong phòng, đi đến trước mặtĐường Phi, lại nhìn nhìn lão nhânbên người hắn, hoài nghi hỏi: “Lão nhân này là đại phu?!”

Đường Phi một bên điều chỉnh hô hấp, một bên áp chế ho khan, trầm giọng nói: “Ngươi, khụ khụ khụ, ngươi có bản lĩnh thì hiện tại tự mình ra ngoài tìm một đại phu trở về! Khụ khụ...... Thiếu chủnhà ngươi, khụ khụ, trên người có cái gì ngươi không thể không biết. Muốn đem quan sai Mị thành đều đưa tới liền cứ việc đi tìm đại phukhác, khụ khụ khụ......”

“Ngươi --” Mặc Trúc nghẹn lời, hắn đương nhiên có thể đoán được Đường lão bản này cùng Phượng Thần Anh ở hơn hai tháng, nhất định biết hắn dùngÔ Hương chi độc, mà Quỷ Tà cấm Ô Hương, nếu Đường lão bản này thật sự muốn hại Phượng Thần Anh, đã sớm đem hắn đưa vào đại lao.

“Mặc Trúc, cho đại phu đi vào.” Lúc này Thiết Hoán đi ra, đối Đường Phi cảm kích gật đầu, sau đó đối lão đại phu nói: “Đại phu, thỉnh.”

Lão đại phu nhìn về phía Đường Phi, Đường Phi đối hắn gật gật đầu.

Lão đại phu đi theo Thiết Hoán vào khách gian, Đường Phi thoát lực ngồi ở trênghế, mà ho khan rốt cuộc áp chế không được, một trận vang lên.

Mặc Trúc đi đến bên người Đường Phi, nhíu mày nói: “Đường lão bản, ngươi không sao chứ? Giống như thực nghiêm trọng a......”

Đường Phi một bên ho khan một bên lắc đầu, ý bảo mình không có việc gì. Nhị Bách Ngũ lo lắng đi đến bên chânĐường Phi, một bên vẫy cái đuôi một bên đối với Đường Phi kêu hai tiếng.

“Mặc Trúc, tiến vào!” Thiết Hoán kêu lên, thanh âm có chút trầm trọng. Mặc Trúc rùng mình, nhanh chóng chạy vào.

Đường Phi một bên ho khan một bên theo hướng khách gian nhìn lại, miệng đã có hương vị tanh của máu, nâng tay chùi qua, tay liền nhiễm huyết. Tùy ý lau đi vết máu trên tay, Đường Phi chống đỡ thân mình đi về hướng khách gian, vừa rồi nghe thanh âmThiết Hoán, tựa hồ tình huống không tốt lắm.

Vừa mới đi đến khách gian, lão đại phu đã chạy đi ra, thiếu chút nữa cùng Đường Phi đụng phải.

“Đại phu, biểu huynh ta hiện tại như thế nào?” Đường Phi cầm lấy lão đại phu, ngữ khí khẩn trương.

“Lão phu hiện tại cầm Vân Chi đi làm thuốc, may mắn ba bằng hữu ngươi kia biết võ công, hiện tại đang giúp hắn chữa thương! Cái này so với ăn thuốc trị thương có hiệu quả gấp trăm lần a!” Lão đại phu nói xong, liền vội vàng đi sắc dược.

Đường Phi tại khách gian nhìn thoáng qua, Thiết Hoán Ưu nhi Mặc Trúc ba người đem Phượng Thần Anh vây quanh ở giữa kết thành một trận thế, thay Phượng Thần Anh chữa thương.

Đường Phi áp chế vài tiếngho khan, chậm rãi dựa vách tường ngồi dưới đất, cảm giác mệt mỏixông tới, Đường Phi nhắm hai mắt lại.

Không biết qua bao lâu, Đường Phi giống như nghe được có người đang gọi hắn.

“Đường lão bản? Đường lão bản?” Lão đại phu nhẹ nhàng lắc lắc Đường Phi, Đường Phi tựa hồ không có dấu hiệuthanh tỉnh, vừa muốn xem mạch cho hắn, Đường Phi bỗng nhiên mở mắt, khiến lão đại phu giật mình.

Đường Phi không dấu vết rút tay mình về, nói: “Biểu huynh ta không có việc gì đi?”

“Tạm vô trở ngại, hắn là đã bị trọng kích mới đưa đến khí huyết nghịch chuyển, may mà ba người kia võ công cũng không kém, ổn định thương thế củahắn. Vừa rồi cho hắn dùng Vân Chi, hiện tại hảo rất nhiều.” Lão đại phu giúp đỡ Đường Phi đứng dậy, còn nói: “Đường lão bản, lão phu nhìn ngươi tình huống tựa hồ không tốt lắm, không bằng cho lão phu giúp ngươi bắt mạch?”

“Ta không sao.” Đường Phi thẳng đứng dậy nói: “Chỉ là có điểm mệt mỏi.” Nói xong nhìn nhìn ngoài phòng: “Trời đã tối rồi, thật có lỗi, phiền toáingươi suốt một ngày.”

“Còn khách sáo cái gì!” Lão đại phu oán trách nói, Đường Phi cười cười: “Cám ơn, thời điểm không còn sớm, ta đưa ngươi trở về.”

“Không cần,” Lão đại phu lắc đầu, dẫn theo cái hòm thuốc củamình vừa đi vừa nói chuyện: “Một lão nhânnhư ta có cái gì phải sợ?” Đường Phi đưa hắn tiễn tới cửa, lão đại phu bỗng nhiên lại quay đầu: “Đúng rồi, nghe nói hôm nay Đông giao đã xảy ra chuyện, chết mười mấy người! Mấy ngày nay cũng không thái bình, Đường lão bản xuất môn phải cẩn thận.”

Đường Phi trong lòng căng thẳng, bất động thanh sắc nói: “Ta sẽ.”

Tiễn bước lão đại phu, Nhị Bách Ngũ đi tới cọ chânĐường Phi, sau đó ngẩng đầu dùng đôi mắt to ngập nước ủy khuất nhìn hắn. Đường Phi sửng sốt, mới nhớ tới hôm nay Nhị Bách Ngũcái gì cũng chưa ăn.

Ngồi xổm xuống, Đường Phi vuốt đầu Nhị Bách Ngũnói: “Thật sự là thực xin lỗi, ta lập tức đi làm cơm, hôm nay thưởng cho ngươi ăn một cái đùi gà,được hay không?” Nhị Bách Ngũ cao hứng vẫy cái đuôi kêu to.

Vào phòng bếp, mới phát hiện đã có người ở, là Ưu nhi.

Ưu nhi gặp Đường Phi tiến vào, ngượng ngùng nhìn hắn nói: “Thật có lỗi, ta nghĩ nấu cho thiếu chủ chúng ta chút cháo, chờ hắn tỉnh có thể ăn một chút.”

Đường Phi thản nhiên nói: “Không sao.” Nói xong khởi tay áo ngồi lò bếp thay Ưu nhi nhóm lửa.

“Ta ở trù phòng làm đồ ănmột hồi là tốt rồi, ách, cùng nhau ăn đi......” Ưu nhi ở trong cháo bỏ chút thịt heo, nói.

Đường Phi rút ra một cây củi, thản nhiên gật đầu.

Ưu nhi có chút xấu hổ, nơi này rõ ràng là nhà của người khác, hắn tự chủ trươngnhư vậy, may mắn vị Đường lão bản này không có ý tứtrách cứ.

“Ta ngửi được trong phòng dày đặc vị thuốc, tại trù phòng cũng có vài cái ấm sắc thuốc, là vì thiếu chủ nhà chúng ta đi? Thật sự là phiền toái ngươi.” Ưu nhi có điểm không thể nói rõ, không biết vì cái gì đối với “Đường lão bản”, hắn luôn luôn có một loại khẩn trươngkhông hiểu.

“Không phải, vị thuốc trọng này là dượchàng năm ta đều uống, dược của Đường Ngũ Báchchỉ là gần đây mới bắt đầu uống.”

Đường Phi vẫn là một bộ dáng lạnh nhạt nói.

“Đường Ngũ Bách?” Ưu nhi sửng sốt.

“Là thiếu chủcác ngươi, ta không biết hắn gọi là gì, hắn cũng muốn một cái danh tự, liền cho hắn cái tên này.” Đường Phi giải thích. Sẽ cùng Phượng Thần Anh gặp lại là chuyện hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lần này còn gặp phải mấy ngườiƯu nhi, hắn lại càng không thể cho họ thân phận của mình. Tuy rằng không biết ba năm trước đây đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, nhưng chuyện năm đó quả thật làm cho hắn không hề dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Hơn nữa, hắn từ lâu không còn là Đường Phi năm xưa.

“Nga, thì ra là như thế...... không tồi.” Ưu nhi miễn cưỡng cười cười, chuyển đề tài nói: “Ngươi nói ngươi thường xuyên uống dược, Đường lão bản ngươi bị bệnh sao? Ta nghe ngươi tựa hồ vẫn ho đến lợi hại.”

“Bệnh cũ, thói quen.” Đường Phi cầm lấy một cây củi bỏ vào lò, trả lời.

“Ách......” Ưu nhi xấu hổ nhìn Đường Phi, không biết nên nói cái gì.

“Phi nhi, là ai?” Đường Phi đột nhiên hỏi.

“A ?” Ưu nhi ngẩn ra, không phản ứng lại.

“Hắn thường thường gọi ta Phi nhi, Phi nhi là ai.” Đường Phi thản nhiên nói, tay giấu ở dưới tay áo bỗng dưng nắm chặt.

Ưu nhi cúi đầu trầm mặc, hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Là công tử nhà chúng ta, cũng là, ngườimà thiếu chủ chúng ta yêu nhất. Ba năm trước đây, hắn đã chết. Thiếu chủ vì hắn tẩu hỏa nhập ma, phát điên......”

Thiếu chủ vì hắn tẩu hỏa nhập ma phát điên...... Đường Phi đầu óc trống rỗng, những lời này ở bên tai không ngừng vang vọng.

“Ưu nhi.” Thiết Hoán ở phía sau đi đến, trầm giọng nói với Ưu nhi: “Đồ ăn làm tốt liền xuất hiện đi.” Nói xong lại cúi đầu nhìn Đường Phi, nói: “Con cẩu kia của nhà ngươi tựa hồ đói bụng, vẫn đang kêu không ngừng.”

Đường Phi phục hồi tinh thần lại,vỗ vỗ tay đứng dậy, giúp đỡ Ưu nhi bưng thức ăn ra ngoài, đến tận đây thủy chung cũng chưa nhìn Thiết Hoán liếc mắt một cái.

Thiết Hoán nhìn bóng dángĐường Phi, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, Đường lão bản này đến tột cùng là loại người nào? Ưu nhi cũng nhìn bóng dáng Đường Phi xuất thần, giống như, cùng bóng dáng công tử tương tự......

## 107. Chương 107

Quỷ Tà, hoàng cung, trong thư phòng.

Phong Hàn Bích xem xong mật báotrong tay, cũng không ngẩng đầu lên đối Lê Khổ cùng Đào Như Lý nói: “Chuyện này các ngươi tự giải quyết đi. Nếu người này đã giết dân trongquốc gia của ta, tất nhiênsẽ không buông tha.”

Đào Như Lý cùng Lê Khổ liếc nhau, tiến lên một bước nói: “Nhưng chúng ta tra không được lai lịchngười này, nên hay không trước đem thân phận của hắn điều tra rõ mới động thủ?”

Phong Hàn Bíchnhẹ nhàng giương mắt nhìn Đào Như Lý một cái, thản nhiên hỏi: “Các ngươi đang cố kỵ cái gì?”

Đào Như Lý sửng sốt, Lê Khổ tiến lên một bước nói: “Khụ khụ, Hoàng Thượng, người này hiện nay ở trong nhà một người thân phận có vẻ đặc thù.”

“Thân phận đặc thù?” Phong Hàn Bích khó có được cảm thấy hứng thú, miễn cưỡng hướng lưng ghế dựa vào, nói: “Là trong nhà hoàng tôn quý tộc sao?”

Đào Như Lýcùng Lê Khổ biểu tình có chút lạ, Lê Khổ châm chước một trận, mới nói: “Không phải hoàng tôn quý tộc, mà là ở tiểu viện củaĐường gia, chính là trong nhà của vị Đường lão bản thu lưu Thủy Thủy cùng Tiểu Trùng kia......”

Phong Hàn Bích nhíu mày, hắn đối với vị “Đường lão bản” này ấn tượng sâu đậm, không chỉ vì gương mặt xấu như quỷ mỵ, còn có khí độ gặp nguy không loạn cùng với lời hắn đã qua với mình. Hắn cảm thấy, vị “Đường lão bản” đó nhất định đoán được thân phận củahắn cùng Thủy Thủy.

Tươi cười ý tứ hàm xúc không rõ, Phong Hàn Bích mới nói: “Trước tra raquan hệ của Đường lão bản cùng Phượng Thần Anh, đem thân phận bọn họ đều làm rõ ràng, mới nhìn tình huống mà động thủ.”

Lê Khổ cùng Đào Như Lý gật gật đầu, nói: “Dạ.”

Mà lúc này, ngay bên ngoài chiếc cửa sổ thứ hai của thư phòng, Chung Như Thủybưng ăn khuya tránh ở dưới cửa sổ nghe ngóng,một trận nghiến răng nghiến lợi. Hảo cho ngươi Phong Hàn Bích! Dám đối với ân nhâncủata xuống tay, không được, thủ đoạn của Phong Hàn Bích hắn tối rõ ràng, nếu Đường đại ca cùng kẻ giết người kia thật sự có quan hệ, rơi vào tayPhong Hàn Bích, không chết cũng phải mất một tầng da!

Bưng ăn khuya ở chân tường cúi người rón rén bước đi, Chung Như Thủy hạ quyết tâm đêm nay phải ra ngoài, ít nhất cấp cho Đường đại ca mật báo bảo hắn chạy mau a!

Tiểu viện củaĐường Phi.

Đường Phi một mìnhcùngNhị Bách Ngũở phòng ngoài ăn cơm chiều, đám người Ưu nhi đều ở khách gian, thuận tiện chiếu cố Phượng Thần Anhcòn đang hôn mê, vừa rồi Mặc Trúc đi ra thả bồ câu đưa tin, hẳn là thông tri những người khác Phượng Thần Anh đã tìm được rồi đi?

Vừa ăn cơm, vừa cấp Nhị Bách Ngũ hai cục xương, Đường Phi ăn có chút không tư không vị. Mấy tháng nay đã có thói quen hai người ăn cơm, bỗng nhiên chỉ còn một mình, trong lòng cảm giác vắng vẻ. Rõ ràng ba năm đều là như vậy trôi qua, nay lại thấy không quen, thật sự buồn cười.

Chỉ cảm thấy nuốt đồ ăn xuống chua xót vô cùng, chỉ ăn non nửa chén cơm Đường Phi rốt cuộc ăn không vô, buông xuống chén đũa trong tay, lẳng lặng ngồi ngẩn người.

“Thiếu chủ!”

Khách gian truyền đến một tiếng thét kinh hãi, Đường Phi sửng sốt, Phượng Thần Anh tỉnh?

“Thiếu chủ! Ngươi thế nào?” Thanh âm Ưu nhi có vẻ thật cẩn thận, nhưng phân vui sướng kia như thế nào cũng cũng che dấu không được.

Đường Phi không tự giác đứng lên, ngưng thần yên lặng nghe động tĩnhkhách gian. Nhị Bách Ngũđang ăn ngon lành có chút nghi hoặc nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, sau đó cúi đầu tiếp tục ăn.

“Các chủ cẩn thận, đói bụng đi? Thuộc hạ uy ngài ăn một chút gì.” Mặc Trúc giúp đỡ Phượng Thần Anh ngồi xuống, cầm lấy cháo đã sớm chuẩn bị tốt muốn uy hắn.

Thiết Hoán thì tại một bên quan sát Phượng Thần Anh, phát hiện sắc mặt hắn có chút không ổn. Trong lòng căng thẳng, hỏi: “Thiếu chủ, ngài làm sao vậy?”

Phượng Thần Anh vừa tỉnh lại sắc mặt trắng bệch cắn chặt răng, toàn thân khó chịu như vạn trùng phệ cắn, bắt lấy Mặc Trúc trước mắt gầm nhẹ nói: “Ô Hương! Cho ta Ô Hương!”

Khi Phượng Thần Anh độc phát không điều khiển được lực đạo, Mặc Trúc đều nghe thấy cánh tay mình bị siết đến “răng rắc” rung động. Cố nén đau đớn, Mặc Trúc trấn an Phượng Thần Anh nói: “Các chủ, thỉnh ngài chờ, chúng ta lập tức chuẩn bịcho ngài.......”

“Phế vật!” Phượng Thần Anh luống cuống đem Mặc Trúc đẩy lên trên mặt đất, bát cháo trong tay Mặc Trúc rơi xuống “beng” một tiếng. Một đôi mắt phượng giơ lên, Phượng Thần Anh che lấp nhìn Thiết Hoán: “Còn không mau lấy đến chobổn tọa!”

Thiết Hoán rùng mình, thiếu chủ lại khôi phục thần trí! Chỉ là, cố tình lúc này mới thanh tỉnh, Thiết Hoán căn bản cao hứng không dậy nổi. Phượng Thần Anh nếu là ở thời điểm thần trí thanh tỉnh mà độc phát, so với thời điểm si ngốc còn khó hầu hạ hơn gấp mấy lần, hơi chút không hài lòng sẽ đại khai sát giới, thậm chí làm ra chút chuyện tự ngược, trừ bỏ chủ nhânTần Diệp, căn bản không ai có thể khống chế được hắn!

Nghĩ đến mấy lần lúc trước Phượng Thần Anh huyết tinh bạo lực điên cuồng, Thiết Hoán nhanh chóng ổn quyết tâm thần, cùng Ưu nhi giúp Phượng Thần Anh chuẩn bị Ô Hương.

Phượng Thần Anh độc phát đã luống cuống khó nhịn, không ngừng xé rách quần áo đầu tóc bản thân, thậm chí trảo phá cánh tay chính mình. Đây là thời điểm cho dù Mặc Trúc cũng không dám tiến lên, vạn nhất chọc giận Phượng Thần Anh, bản thân nhất định chết không toàn thây!

Ngoài phòng Đường Phi nghe được thanh âmkhách gian, trong lòng giống như bị cái gì bóp nghẹn. Phượng Thần Anh đã hơn hai tháng không có chạm qua Ô Hương, tình huống độc phát cũng chậm chậm giảm bớt, từ ba ngày một lần biến thành năm ngày một lần. Hắn nghĩ đến chỉ cần tiếp qua thêm nửa năm, có thể giúp Phượng Thần Anh hoàn toàn từ bỏÔ Hương, hắn nghĩ đến vẫn còn có thời gian. Không thể, hắn không thể để cho Ô Hương hủy đi Phượng Thần Anh, đã nhịn hai tháng, không thể làm cho Phượng Thần Anh lại dùng đến thứ này! Hai đấm nắm chặt, Đường Phi vẫn là xoay người đi về hướng khách gian.

Thiết Hoán chính là đang đem Ô Hươngcùng yên can đưa cho Phượng Thần Anh, Ưu nhi cầm ngọn đèn giúp hắn châm, Đường Phi đúng lúc này xông vào.

Nhìn đến tình cảnh hiện tại, Đường Phi trong lòng bỗng dưng đau xót. Thiết Hoán nhìn Đường Phi bỗng nhiên xông tới, cũng đã quên hắn mới là chủ nhân chân chínhtiểu viện, căm tức nói: “Ra ngoài!”

Đường Phi đối hắn làm như không thấy, vài bước tiến lên một phen hất ngã ngọn đèntrong tayƯu nhi, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc củamọi người đoạt đi yên can củaPhượng Thần Anh.

“Lấy lại đây.” Phượng Thần Anh vươn tay, lạnh lùng nhìn Đường Phi: “Thừa dịp bổn tọa còn chưa giết ngươi, lấy lại đây, sau đó cút đến chỗ bổn tọa không nhìn thấy!” Mấy người Thiết Hoán nguyên bản muốn đem yên can cầm lại, nhưng là xem thái độ Phượng Thần Anh tựa hồ không muốn khó xử “Đường lão bản”này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đứng ở tại chỗ âm thầm hy vọng “Đường lão bản” thức thời một chút, đem yên can trả lại cho thiếu chủ.

Đường Phi nhìn nhìn Phượng Thần Anh, lại nhìn nhìn yên cantrong tay, không phải yên can bằng cẩm thạch kia của Phượng Thần Anh, cái này được làm bằng gỗ, đại khái là bọn Thiết Hoán mang ở trên người đi? Đem hai đầuyên can nắm lấy, Đường Phi đối Phượng Thần Anh mỉm cười, vết bỏng trên mặt theo đó mơ hồ vặn vẹo, vừa khủng bố lại quỷ dị.

“Rắc” một tiếng, Đường Phi thế nhưng đem yên can bẻ gẫy!

“Hiện tại ngươi muốn giết ta sao?” Đường Phi đôi mắt sâu thẳm, mang theo điểm đùa cợt, tiếng nói trầm thấp lại mang điểm khàn khàn, có loại gợi cảmmê người. Hắn chính là đang dụ dỗ Phượng Thần Anh, đánh cuộc một lần hắn không phải thật sự sẽ giết mình.

Ưu nhi chấn động, thậm chí ngay cả Thiết Hoán cùng Mặc Trúc cũng không tự giác trợn to mắt nhìn Đường Phi, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ. “Đường lão bản” này, vô luận là ngữ khí động tác hay là ánh mắt, đều cùng Đường Phi ba năm trước đây dị thường tương tự!

Phượng Thần Anh thần sắc cũng rất bình tĩnh, ai cũng không nhận thấy được trong mắt hắn có khiếp sợ cùng không dám tinchợt lóe rồi biến mất.

Nhìn Phượng Thần Anhkhông hề động, Đường Phi biết chính mình cược thắng. Từ trong lòng lấy ra một bao Ma Phí Tán cấp Thiết Hoán, Thiết Hoán theo bản năng tiếp được.

“Đây là Ma Phí Tán, cho hắn ăn sẽ không còn nghĩ tới mấy thứ này.” Đường Phi đem yên can gãy để tại một bên, kỳ thật sau nửa tháng đầu Phượng Thần Anh cai độc hắn cảMa Phí Tán cũng chưa cho Phượng Thần Anh ăn, bởi vì thứ này ăn nhiều hơn cũng sẽ nghiện, tính chất giống với Ô Hương. Chỉ là đêm nay Phượng Thần Anh biến trở về Phượng Thần Anh, không phải Đường Ngũ Bách, chính mình ôm ấp cùng làm bạn với hắn mà nói căn bản vô dụng. Lão đại phu nói qua, chỉ cần có dược tốt nhất cùngcao thủ đứng đầu nội gia cấp Phượng Thần Anh trị liệu, hắn sẽ hoàn toàn khôi phục. Chỉ là, Đường Phi không nghĩ tới một gốc cây Vân Chi còn có mấy người Thiết Hoán tương trợ, khiến cho Phượng Thần Anh nhanh như vậy thanh tỉnh. Như vậy cũng tốt, Phượng Thần Anh thanh tỉnh ít nhất sẽ không tái tùy tiện nhìn thấy một người giống mình liền ôm kêu “Phi nhi”, si ngốc ngây ngốc mặc cho ai đều có thể khi dễ đánh chửi.

“Nếu các ngươi thật sự muốn tốt cho hắn, liền đem Ô Hương hủy đi. Luật pháp Quỷ Tàcác ngươi hẳn là biết, mời các ngươi không cần cho ta chuốc phiền toái.” Đường Phi thản nhiên nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, xoay người đi ra ngoài.

Thu thập đồ trên bàn cơm, Đường Phi điểm một ngọn nến, ngồi ở phòng chính. Khách gian thường thường truyền đến tiếng Phượng Thần Anh thống khổ gầm nhẹ, còn có thanh âmđổ vỡ của đồ đạc, nhưng không tiếng hô hắn muốn Ô Hương. Xem ra Ma Phí Tán tác dụng tuy rằng không lớn, nhưng cũng có thể làm cho Phượng Thần Anh khắc chế độc ẩn, chỉ hy vọng bọn Ưu nhi không cần bị Phượng Thần Anh tra tấn quá thê thảm.

Thẳng đến khi ngọn nến cháy hết, ngoài phòng trời cũng tờ mờ sáng, thanh âm trongkhách gian mới dần dần nhỏ xuống. Đường Phi ngồi ở trên ghế phòng chính, bồi Phượng Thần Anh một đêm.

Ưu nhi mệt mỏi lau mặt, Phượng Thần Anh đã ngủ say, Thiết Hoán cũng ngồi ở ghế bên tường nhắm mắt dưỡng thần, Mặc Trúc đã sớm lui ở dưới giường ngủ như chết. Nhiều ngày trôi qua như vậy, bọn họ cơ hồ đều không có hảo hảo nghỉ ngơi, một ngày một đêm tìm kiếm Phượng Thần Anh mất tích, chỉ sợ chính mình chậm một bước Phượng Thần Anh sẽ bị người của Tần NghịcùngPhó Tử Lưu giết. Hiện tại rốt cục có thể hảo hảo nghỉ ngơi rồi......

Nhìn Phượng Thần Anh trên mặt mồ hôichưa khô, Ưu nhi nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy, muốn đun bồn nước cấp Phượng Thần Anh rửa mặt. Ra khách gian, mới phát hiện Đường Phi thế nhưng luôn luôn ở tại phòng chính, xem ra tựa hồ cũng một đêm không ngủ.

Nhìn đến Ưu nhi đi ra, Đường Phi cũng sửng sốt, theo bản năng hỏi: “Hắn đang ngủ?”

Vị “Đường lão bản” này đối thiếu chủ có thể hay không quá mức quan tâm? Ưu nhi bất động thanh sắc gật đầu, sửa lại chủ ý đi đến bên người Đường Phi ngồi xuống.

Ưu nhi cầm lấy ấm trà trên bàn cấp chính mình rót một ly, uống một ngụm mới nói: “Đường lão bản, tựa hồ thực quan tâm thiếu chủnhà ta.”

Đường Phi một bộ dáng lạnh nhạt, nói: “Hắn xảy ra chuyện, ta cũng phải đi theo vào đại lao. Luật phápQuỷ Tà, người bao che kẻ hút Ô Hương, cùng đồng tội. Ta chỉ là không muốn phạm thượng tai bay vạ gió.”

Ưu nhi nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, buông chén trà nói: “Nếu vậy ngài lúc trước vì sao cứu thiếu chủ chúng ta?”

“Nếu ngươi hôm nay có rảnh, liền ra ngoài hỏi thăm ‘Đường lão bản’ người này, tại hạ thế nhưng có tiếng đại nhân lương thiện ởMị thành.” Nói tới đây, Đường Phi tạm dừng một chút, dẫn theo điểm biết vậy chẳng làm nói tiếp: “Lúc trước thiếu chủ nhà ngươi ở trên đường bị người khi dễ, ta xem hắn một đầu tóc bạc tưởng là mộtlão nhân gia, liền đem hắn cứu về. Ai ngờ, lại cứu trở về một ngốc tửhút Ô Hương.”

Nghe được Phượng Thần Anh từng bị người khi dễ, Ưu nhi trong mắt xẹt qua một tia sát ý, lại nghe Đường Phi nói Phượng Thần Anh là ngốc tử, Ưu nhi phẫn uất nói: “Thiếu chủ nhà ta không phải ngốc tử! Hắn chỉ là...... bị bệnh.”

“Ta mặc kệ hắn là ngốc tử hay là bị bệnh, ta chỉ biết lúc trước cứu hắn toàn thành mọi người thấy, nếu bị hàng xóm láng giềng biết ta cứu một kẻ thân trúngÔ Hương chi độc lại còn dấu Ô Hươngtrong người, ta chẳng những thân bại danh liệt còn có thể thẳng tiến đại lao!” Đường Phi càng nói càng không cam lòng, còn kém một chút đã chụp cái bàn: “Không có biện pháp ta chỉ hảo hảo đối ngoại nói hắn là biểu huynh củata, cho hắn cái tên gọi Đường Ngũ Bách. Sau đó đem Ô Hươngtrên người hắnđều hủy đi, buộc hắn cai độc! Ngươi không biết, ta mỗi lần đều phải dùng sức chín trâu hai hổ mới có thể đem hắn trói lại......”

Đường Phi nói còn chưa nói xong, Ưu nhi cũng đã căm giận vỗ bàn đánh gãy lời hắn, vẻ mặt vẻ giận dữ nói: “Ngươi dám đem thiếu chủ trói lại?! Ngươi căn bản chính là giả nhân giả nghĩa! Ngươi chiếu cố thiếu chủ nhà chúng ta chỉ vì thanh danh của mình, dối trá!”

“Hừ hừ,” Đường Phi cười lạnh hai tiếng, bày ra một bộ dáng con buôn nói: “Dối trá? Chúng ta đây liền nói chút thật sự, thiếu chủ nhà ngươi ở chỗ ta ăn ở không phải trả tiền hơn hai tháng, xem ra các ngươi cũng là kẻ có tiền, số lẻ ta sẽ không tính. Mời các ngươi trước khi rời khỏi nhớ thanh toán tiền, tổng cộng ba ngàn sáu trăm hai mươi lăm văn tiền!”

“Ngươi!” Ưu nhi chán nản, người này chẳng những bộ dáng xấu xí, lại còn vô sỉ! Hắn thế nhưng năm lần bảy lượt ở trên thân người này thấy được bóng dángcông tử, quả thực là vũ nhục công tử!

“Ưu nhi.” Thiết Hoán thanh âm thâm trầm ở sau người vang lên, Ưu nhi xoay người nhìn lại.

“Đi đunnước nấu cơm, thiếu chủ tỉnh muốn dùng.” Thiết Hoán nói với Ưu nhi, ánh mắt lại nhìn Đường Phi. Đường Phi thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sau đó cấp chính mình ly trà.

Ưu nhi khó chịu trừng mắt nhìn Đường Phi, đứng dậy đi vào phòng bếp. Thiết Hoán đối Đường Phi hơi hơi gật đầu, nói: “Thất lễ.” Sau đó lại trở về khách gian.

Mọi người đi rồi, Đường Phi mới hạ vai, dụng quyền để lên môi nhẹ giọng ho khan. Trên mặt cũng truyền đến từng trận không khoẻ, dính chặt đau đớn cùng ngứa ngáy, Đường Phi mới giựt mình thấy bản thân đã lâu không có rửa sạch mặt. Nhị Bách Ngũkhông biết từ nơi nào chui ra,chạy đến bên chânĐường Phi, cọ cọ giày của hắn, quỳ rạp trên mặt đất nhìn hắn.

Đường Phi đối Nhị Bách Ngũ cười khổ, như vậy, có thể đánh mất nghi ngờ của bọn họ đối với mình đi? Không biết Phượng Thần Anh đợi lát nữa tỉnh lại, là Phượng Thần Anhthanh tỉnh, hay là Đường Ngũ Báchsi ngốc. Ở đáy lòngĐường Phi, hắn hy vọng là người sau.

Khi Phượng Thần Anh tỉnh lại, đã là giờ Dậu, hắn ngủ suốt một buổi sáng. Mặc Trúc Ưu nhi luôn luôn hầu ở bên giường kinh hỉ nhìn hắn, một bên nhỏ giọng ân cần thăm hỏi, một bên đem người nâng dậy.

Phượng Thần Anh ngồi xuống, giật giật bả vaiđau nhức, lơ đễnh hỏi: “Hiện tại là khi nào?”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc liếc nhau, đều thấy được vui mừngtrong mắt đối phương, thiếu chủ không có việc gì!

“Vừa xong giờ Dậu, trời còn chưa tối đâu.” Ưu nhi cấp Phượng Thần Anh mặc áo khoác đáp, đợi quần áo mặc xong, Mặc Trúc tiến lên hầu hạ hắn rửa mặt.

“Ân.” Phượng Thần Anh thản nhiên lên tiếng, rửa mặt xong mới hỏi: “Thiết Hoán đâu?”

“Hắn thu được hồi âmcủa Cốc Dương, hiện tại đi ngoài thành tiếp ứng, để lại ta cùng Ưu nhi hai người hầu hạ.”

Mặc Trúc tiếp nhận khăn từ tay Phượng Thần Anh nói.

“Chủ nhân nơi này không cần khó xử hắn, chúng ta còn cần mượn tạm chỗ của hắn đặt chân.” Phượng Thần Anh đẩy ra Ưu nhi cùng Mặc Trúc, trực tiếp xuống giường. Hắn không hỏi chính mình vì cái gì lại ở chỗ này, trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Bởi vì hắn biết bản thân điên đứng phát lên sẽ làm chút việc ngốckhông thể nói, nếu không cũng sẽ không mở to mắt liền xuất hiện ở Quỷ Tà, nơi này cách Hoàng Diệp có thể nói là ngàn dặm xa xôi, nghĩ đến chính mình đoạn thời gian này đã điên thật lâu.

“Dạ, thiếu chủ.” Ưu nhi tuy rằng đối “Đường lão bản” thực bất mãn, tính đợi Phượng Thần Anh tỉnh liền đổi sang khách điếm rời đi nơi này. Nhưng Phượng Thần Anh lại nói muốn lưu lại, hắn tự nhiên không thể cấp Phượng Thần Anh ngột ngạt, đành phải đáp ứng.

“Các chủ, Ô Hươngkia......" Mặc Trúc ở một bên nhắc nhở.

Nghe đượchai chữ“Ô Hương”. Phượng Thần Anh vẻ mặt chán ghét, hắn biết thứ này có hại, nhưng cũng có điểm ưu việt. Nghĩ nghĩ liền nói: “Trước lưu trữ.” Với hắn mà nói, Ô Hương chính là một loại độc dượcbỏ không xong,xa không được. Về phần tối hôm qua, ngoài trừtheo lời vị “Đường lão bản” kia làm, còn có chính là, hắn cũng muốn thử một lần bản thân đến tột cùng có thể hay không bỏ được loại độc này. Cuối cùng chứng minh, quá trình tuy rằng rất thống khổ, hắn vẫn là sống qua đến giờ, hơn nữa đêm đó ác mộng quấn thân cũng cư nhiên không có. Nghĩ đến đây, Phượng Thần Anh không khỏi nghi hoặc, chính mình đoạn thời gian thần trí không rõ kia, đến tột cùng là như thế nào qua được? Từ trước hắn dựa vào Ô Hương mới không còn ác mộnghàng đêm, nhưng trong khoảng thời gian này thì sao? Hắn kết luận “Đường lão bản” kia không có cho hắn dùng Ô Hương.

Gõ gõ đầu óckhông lắm thanh tỉnh, Phượng Thần Anh mất mát thở dài, kí ức rất mơ hồ, hoàn toàn nghĩ không ra.

Phượng Thần Anh một bên ngẩn người một bên đi ra ngoài, Ưu nhi cùng Mặc Trúc đi theo phía sau. Vừa mới bước ra cửa, Phượng Thần Anh liền đụng phải một người.

“Ai......” Đường Phi bị đụng dưới chân loạng choạng, khinh hô một tiếng ngã về phía sau. Phượng Thần Anh tay mắt lanh lẹ duỗi cánh tay ra, đem người kéo lại. Tay vững vàng ôm lấy vòng eo nhỏ gầy gò, Phượng Thần Anh giật mình, loại cảm giác này...... Cúi đầu nhìn Đường Phi, trong mắt có khiếp sợ, cũng có khó hiểu cùng mê mang.

Đường Phi vẻ mặt trầm tĩnh,đem tay Phượng Thần Anh kéo ra, một bên ho nhẹ một bên lui về phía sau vài bước kéo giãn khoảng cáchhai người.

“Ngươi không sao chứ?” Xem Đường Phi không ngừng ho khan, Phượng Thần Anh không khỏi tiến lên thấp giọng hỏi.

“Không có việc gì.” Đường Phi đem ho khan đã đến bên miệng đè ép xuống, thanh âm so với bình thường càng thêm khàn khàn: “Dược của ngươi đã sắc tốt lắm, thừa dịp còn nóng uống đi.” Lão đại phu đem Vân Chi làm thuốc, viết sau phương thuốc khác nhau, một ngày một phương, chia làm hai lần uống.

“A!” Ưu nhi kêu nhỏ, hắn đều đã quên chuyện đi sắc dược! Không khỏi nhìn về phía Đường Phi, lòng tràn đầy mâu thuẫn, người này, đến tột cùng là cẩn thận hay là dối trá?

“Cám ơn.” Phượng Thần Anh một đôi mắt phượng không chút nào che dấu đánh giá Đường Phi, ánh mắt thâm thúy không lường được. Đường Phi trong lòng nhảy dựng, không được tự nhiên nghiêng đầu nói: “Ta muốn ra ngoài một trận, các ngươi không cần tùy ý ra ngoài, chọc người chú ý sẽ mang đến cho ta phiền toái.” Nói xong cũng không đợi Phượng Thần Anh lên tiếng, liền kéo theoNhị Bách Ngũ đi rồi.

Phượng Thần Anh nhìn một người một cẩu đi ra ngoài, theo bản năng thốt ra: “Nhị Bách Ngũ, chiếu cố hảo chủ nhân của ngươi.” Nói xong chính mình cũng sửng sốt, hắn biết cẩu này kêu Nhị Bách Ngũ?

Đường Phi một trận dừng cước bộ, nhưng không có quay đầu.

“Gâu gâu!” Nhị Bách Ngũ thật cao hứng xoay người đối Phượng Thần Anh kêu to hai tiếng, sau đó kéo kéo Đường Phi đang bất động ý bảo hắn mau mau đi.

Đường Phi phục hồi tinh thần lại, thân thủ vỗ vỗ đầuNhị Bách Ngũ, nắm nó rời khỏi.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc đứng ở phía sauPhượng Thần Anh, hai mặt nhìn nhau, thiếu chủ giống như không thích hợp a......

Phượng Thần Anh liễm mi trầm tư, nói với Ưu nhi: “Ưu nhi, đem dược tiến vào.” Sau đó xoay người vào khách gian, Mặc Trúc trước đi theo vào.

Ngay tại thời điểmƯu nhi ở phòng bếp rót dược, một đạo thân ảnh lén lút thừa dịp không người lui vào tiểu viện, sau đó tránh ở ngoài phòng hết nhìn đông tới nhìn tây, xác định không có người phát hiện hắn, sau mới rón ra rón rén lủi vào phòngĐường Phi.

---------------

## 108. Chương 108

Màn đêm buông xuống, là lúc Thiết Hoán vừa cùng Cốc Dương, Yến Tự ở ngoài thành hội hợp.

“Thiếu chủ như thế nào?” Cốc Dương vẻ mặt phong sương cùngmệt mỏi, hắn vừa thu được bồ câu đưa tin, thậm chí ngay cả đêm mang theo người chạy tới, hắn không có võ công thiếu chút nữa mệt nằm úp sấp xuống đất.

Yến Tự cùng Cốc Dương không sai biệt lắm, một thân phồn hoa cùng diễm lệ, lúc này nàng bất quá là một thiếu phụ có cách ăn mặcrất có tư sắc tuổitrẻ. Ba năm trước đây, nàng cùngThiết Viêm thành thân, thành mẹ kế củaThiết Hoán.

Thiết Hoán thực tự nhiên tiếp nhận hành lý trong tay Yến Tự, nhẹ giọng nói một câu “Di nương” xem như ân cần thăm hỏi.

“Thiếu chủ tình huống hiện tại coi như không tệ, chỉ là......” Thiết Hoán cúi đầu nghĩ nghĩ, mới nói: “Ngươi tốt nhất tự mình cấp thiếu chủ nhìn xem, ta cảm thấy, hẳn là đem chủ nhâncùng phụ thân đều gọi tới.”

Cốc Dương phiền toái gãi gãi đầu, hỏi: “Các ngươi ở nơi nào đặt chân? Tận lực không cần dẫn người chú ý. Ngươi không phải nói thiếu chủ lại đại khai sát giới sao? Nếu bị hoàng đế Quỷ Tàbiết, chúng ta liền thật sự cùng tam đại quốc đối địch!”

“Yên tâm đi, phủ doãn Mị thành còn chưa tra ra cái gì. Ngươi cùng di nương trước theo ta đi, còn lại mọi người phân tán che dấu, lấy tín hiệu nhận lệnh!” Thiết Hoán nói xong, đối hai mươi tử sĩ theo tới làm cái thủ thế, hai mươi người nháy mắt biến mất sạch sẽ.

“Muốn cha ngươi chạy tới chỉ sợ không được, hiện tại trên đảo chủ nhân không để ý tới chuyện gì, cả ngày ở trước băng quan (quan tài bằng băng) không rời, nếu cha ngươi rời đảo, chỉ sợ cũng không còn ai có thể kiểm soát được họ.” Yến Tự mày ngà nhíu chặt, tâm sự.

“Nếu vậy chỉ có thể dùng phương pháp khác đem thiếu chủ mang về.” Cốc Dương trầm giọng nói.

“Còn có,” Thiết Hoán vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Thiếu chủ mất tích mấy ngày này, được một người thu lưu.”

Yến Tự cùng Cốc Dương đồng thời ngẩng đầu nhìn hướng Thiết Hoán, Thiết Hoán đem chuyện “Đường lão bản” thu lưu Phượng Thần Anh nói cho bọn họ.

“Ngươi là nói, thời điểm thiếu chủ ở tại trong nhà vị Đường lão bản kia cơ hồ không có thanh tỉnh qua? Hơn nữa, cũng không dùng qua Ô Hương?!” Cốc Dương có chút không dám tin hỏi.

Thiết Hoán gật gật đầu, nói: “Trước khi ta đi ra cố ý hỏi thăm một chút về người này, hắn ở ba năm trước đây đi vào Mị thành, mở một quán ăn nhỏ, hơn nữa thích làm vui người khác, ở láng giềng xem ra hắn là đại nhân lương thiệnkhó có được. Bất quá --” Thiết Hoán chuyện vừa chuyển, nói: “Ta cảm thấy hắn rất giống một người.”

Yến Tự sửng sốt, hỏi: “Giống ai?”

Thiết Hoán nhưng không trực tiếp trả lời, mà là nói: “Các ngươi thấy hắn sẽ biết.”

Yến Tự cùng Cốc Dương liếc nhau, vẻ mặt nghi hoặc.

Thời điểm Thiết Hoán mang theo Yến Tự, Cốc Dương trở lại tiểu viện Đường gia, Đường Phi so với bọn hắn nhanh hơn vài bước, vừa mở cửa hàng rào vào trong.

Yến Tự nhìn lại, ở trong bóng đêmhôn ám, chỉ thấy một đạo mũ samàu đen, bóng dángcao lớn gầy yếu. Yến Tự mày nhíu lại, tổng cảm thấy có một loại cảm giácquen thuộc, lại nghĩ không ra đến tột cùng giống ai. Cốc Dương cũng kém không nhiều lắm, vừa muốn hỏi Thiết Hoán hắn đến tột cùng giống ai, Thiết Hoán tắc ý bảo bọn họ không cần lên tiếng. Sau khi Đường Phi vào cửa, lại đợi một khắc, mới vào tiểu viện.

Đường Phi hôm nay đi xem bọn ngườiLương Mãnh, Tử Quân tuyển được một địa phương rất tốt, thậm chí so với trước kia còn rộng hơn. Thời điểm hắn đến, Hải thúc cùng Tử Quân đã ở sẳn đó. Hải thúc phụ trách cấp hài tử cùng các lão nhân nấu cơm, Tử Quân đang dạy một ít hài tử vừa độ tuổi học chữ.

Tử Quân nói cho Đường Phi, chủ nhânnguyên bản ở đây nghe nói chuyện của đại viện, liền dùng giá cực thấp đem sân bán cho hắn. Đương nhiên người nọ là có điều kiện, mỗi ngày ở quán ăn lưu cho hắn một vị trí. Đường Phi nghe xong Tử Quân thuật lại, sau chỉ cười cười, nói cho hắn về sau mỗi ngày cấp vị thiện tâm kia một con gà nướngtốt nhất.

Ở trong sân mớiđảo một vòng, Đường Phi vẫn là có vẻ yên tâm. Lương Mãnh tuy rằng còn là hài tử, làm việc cũng rất có trật tự, làm người cũng công chính, bọn ngườiTử Quân thường thường đến quan sát một chút, hết thảy tựa hồ đều theo hướng tốt mà phát triển. Tràng đại hỏa lúc trước, chết cháy mười hai lão nhân, hiện tại chỉ còn lại có mười lão nhâncùng mười lăm hài tửcái trên cơ bản chưa tới mười hai tuổi. Đường Phi nhìn đám hài tửvây quanh hắn lộ ra tươi cười lấy lòng, trong lòng hơi hơi chua xót. Ở độ tuổi của bọn họ, hắn không có cha mẹ, cần nhờ người khác bố thí cùng nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày, hắn cũng đều trải qua, hiện tại hắn cũng chỉ làm chút việc giúp các hài tử này.

Trấn an tốt hài tử cùng các lão nhân, Đường Phi dẫn theo Hải thúc làm tốt đồ ăn cho hắn liền mang về nhà.

Vào phòng, Ưu nhi đang ở dọn ra bát đũa, nhìn đến Đường Phi sau sửng sốt, có chút ái ngại nói: “Thật có lỗi, chúng ta lại dùng phòng bếpcủa ngươi.”

Đường Phi nhìn nhìn thức ăn trên bàn, tất cả đều là nguyên liệu nấu ăntốt nhất, xem ra bọn họ ra ngoài mua đồ ăn .

“Không quan hệ.” Đường Phi thanh âm nghe không ra một tia cảm xúc, nhìn nhìn thực hạptrong tay, còn nói thêm: “Các ngươi ở trong này ăn đi, ta trở về phòng.”

“Đường lão bản.”

Đường Phi vừa muốn trở về phòng, Phượng Thần Anh liền từ khách gian đi ra, có chút giống như vô ý ngăn cản đường điĐường Phi, cúi đầu nhìn hắn. Đường Phi trên đầu còn đội mũ sa, Phượng Thần Anh thấy không rõ mặt, chỉ có thể theo khe hở hắc sa xem xét cặp ánh mắt của hắn. Như nước hồ mùa thu thâm thúy trầm tĩnh, không linh động mà vắng lặng.

Phượng Thần Anh dời mắt khỏi hắn, điềm đạm cười mời: “Đường lão bản, ngươi là chủ nhân nơi này, nào đạo lý có né tránh khách nhân, hướng trong phòng ngồi ăn? Nể mặt mũi chúng ta, cùng nhau ăn đi.” Nói xong, lại cảm thấy mất mát, quả nhiên tối hôm qua chỉ là chính mình ảo giác. “Đường lão bản” này không phải Phi nhi của mình, Đường Phi cho tới bây giờ cũng sẽ không có ánh mắtnhư vậy. Mặt mày của Đường Phi, cho tới bây giờ đều là tự cao tự đại, mang theo kiệt ngạo tự tin đàng hoàng, làm cho hắn độngtâm.

Đường Phi còn chưa nói, Thiết Hoán, Yến Tự cùng Cốc Dương đã đến.

“Thuộc hạ tham kiến thiếu chủ!” Yến Tự cùng Cốc Dương đối với Phượng Thần Anh quỳ một gối xuống: “Thuộc hạ vô năng, làm cho thiếu chủ chịu khổ.”

“Đứng lên đi, đây cũng không phải lỗi củacác ngươi.” Phượng Thần Anh thản nhiên nói.

“Tạ thiếu chủ.” Yến Tự cùng Cốc Dương đứng lên, vụng trộm đánh giá Đường Phi.

Đường Phi nhíu mày, lại nhiều thêm hai người.

“Bọn họ là thuộc hạcủa ta.” Phượng Thần Anh tựa hồ cảm giác được Đường Phi bất mãn, giải thích.

“Ta mặc kệ các ngươi là thân phậngì, còn có bao nhiêu người, nhưng thỉnh không cần cho ta thêm phiền toái.” Đường Phi ngữ khí không tốt, nói xong liền đẩy ra Phượng Thần Anh hướng phòng mình đi đến, còn chưa bước tới cửa, lại quay đầu đối bọn họ nói một câu: “Các ngươi dùng đồ này nọ của ta, lại dẫn tới nhiều người như vậy, thời điểm rời đi ta sẽ hảo hảo thanh toán, nhớ chuẩn bị tốt bạc!” Nói xong, lại đi rồi.

Cốc Dương cùng Yến Tự kinh ngạc nhìn Đường Phirời đi, tính tình người này nói như thế nào biến liền biến? Còn, giống con buôn như thế? Thiết Hoán không phải nói cái gì “Đường lão bản” này là đại nhân lương thiện sao?

Mặc Trúc bưng canh mới từ phòng bếp đi tới, nhìn đến Yến Tự cùng Cốc Dương, cao hứng cùng bọn họ chào hỏi. Chỉ là, không ai đáp lại hắn.

“Làm sao vậy?” Mặc Trúc đem canh đặt ở trên bàn, khó hiểu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sau đó quay đầu cung kính nói với Phượng Thần Anh: “Các chủ, cơm chiều đều chuẩn bị tốt, thỉnh dùng bữa.”

Phượng Thần Anh gật gật đầu ngồi xuống, lại đối bọn họ nói: “Nơi này không phải trên đảo, đều ngồi xuống cùng nhau ăn đi, có chuyện gì, cơm nước xong nói sau.”

“Dạ.” Mọi người nhất tề ngồi xuống.

Cốc Dương cùng Yến Tự chạy hồi lâu, đã sớm đói bụng. Tuy rằng trong lòng đối vị “Đường lão bản” kia tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc, nhưng vẫn là quyết định ăn no bụng rồi mới cùng Ưu nhi Mặc Trúc tìm hiểu tin tức.

Ưu nhi buồn bực gắp hạt cơm, “Đường lão bản” này vừa vô lễ lại thô tục, nếu không phải bây giờ còn chưatìm thấy điểm dừng chân, hắn mới không cần ở trong này nhìn sắc mặt hắn!

Một trận cơm ăn dị thường trầm mặc.

Đường Phivào phòngmình, đem cửa đóng lại, mới đem thực hạp đặt ở trên bàn tròn. Cởi mũ sa xuống, Đường Phi có chút thống khổ vuốt mặt mình, vết bỏnggập ghềnh, mặt càng phát ra ngứa ngáy bị dính chặt.

Lại quay đầu nhìn nhìn cửa chính cùng cửa sổ đóng chặt, mới buông tâm mà thắplên một ngọn đèn, dầu trong ngọn đèn tựa hồ không quá đủ, ánh lửa có chút hôn ám. Đường Phi cũng không để ý, với hắn mà nói, ánh sáng như vậy là an toàn nhất.

Dẫn theo ngọn đèn đi đến bồn rửa mặt, lấy qua khăn lausạch sẽthấm ước bằng nước lạnh, Đường Phi hơi hơi xoay người cúi đầu, trực tiếp cầm lấy khăn còn chưa vắt khôđã đắp lên trên mặt mình.

Nước lạnh lẽo xuyên thấu qua vết thương, rót vào tầng da thịtsâu nhất, nháy mắt xóa đisự khó chịu trên mặt Đường Phi. Lâu dài chưa đượcdùng nước dễ chịu qua, làn da dần dần thoải mái lên, dùng khăn lông ướt ở trên mặt lau một lát, Đường Phi mới đem khăn vắt khô. Sau đó ngẩng đầu, đối với gương đồng ở một bên, nâng tay đụng đến mép tóc của mình, cảm giác được dấu vếtmờ mờ kia, chậm rãi, thật cẩn thận, đem gương mặt quỷ đã dán trên mặt chính mình hơn hai tháng kia tháo xuống dưới.

Đem mặt nạ được làm rất thật đặt ở trên bàn, Đường Phi cúi đầu đem mặt vùi vào trong nước, đại khái qua một phút đồng hồ mới mạnh mẽ ngẩng đầu lên.

Trong chúc quang hôn ám, mộtkhuôn mặt anh tuấn trắng như tuyết chiếu chiếu vào trên gương đồng, có chút loang lổ, có chút mơ hồ.

Mấy giọt nướcthanh khiết dọc theo đường cong kiên nghị rõ ràng từ trên mặt chảy xuống, Đường Phi lẳng lặng vươn tay, chạm đến khuôn mặt quen thuộc trong gương đồng. Chủ nhâncủa Tiêu Tương Cư,Tiền Bânđã đối hắn nói qua, mặt nạ quỷ kia là hắn đặc chế, nửa tháng phải từ trên mặt bóc xuống một lần, nếu không gương mặt thật che ở bên dướisẽ đau ngứa vô cùng. Nhưngtừ sau khi Phượng Thần Anh đến đây, hắn đã không còn tháo xuống. Bởi vì sợ bị phát hiện, cũng có khả năng, là chính mình đang trốn tránh đi......

“A --” Một tiếng kêu sợ hãi đột nhiên vang lên,nhỏ nhưng rất rõ ràng.

“Ai?!” Đường Phi cầm lấy mũ sa đội lên trên đầu, sau đó cầm lấy ngọn đèn ở trong phòng xem xét, lại nhìn thấy một ngườilàm hắn không thể tưởng được!

“Như Thủy?!”

Chung Như Thủy ngồi ở trên giườngĐường Phi, dưới thân còn quấn chăn củaĐường Phi, một bộ dáng vừa tỉnh ngủ đã bị dọa, hai tay còn gắt gao ôm miệng che lại. Hắn có lẽ là lúc trước vụng trộm chui vào phòngĐường Phi, nhưng mà Đường Phi chậm chạp chưa về, chính mình lại có chút mệt mỏi, liền mượn giường Đường Phi dùng một chút. Đang ngủ mơ mơ hồ hồ, hắn nghe thấy tiếng động, biết là Đường Phi đã trở lại. Nhưng ai biết, vừa mở mắt ra, cư nhiên phát hiện bí mật của người ta!

“Ô ô ô ô ô ô ô!” Chung Như Thủyđang bịt miệng mình, ô thanh kêu, bả đầu lắc lắc giống như đang muốn nói gì.

Đường Phi dẫn theo ngọn đèn đi qua, sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi đang nói cái gì.”

Chung Như Thủy dùng cặp mắt hạnh vừa lớn vừa tròn lại mang theo hơi nước nhìn Đường Phi, chớp chớp sau đó buông tay ra, sợ hãi nói: “Đường đại ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem bí mật củangươi nói ra đâu, ngươi không nên giết ta....”

Đường Phi khóe miệng co rút, tháo xuống mũ sa trên đầu tùy tay để một bên, sau đó đem ngọn đèn đặt ở đầu giường, ngồi ở bên người Chung Như Thủykhông nói một lời nhìn hắn.

Chung Như Thủy tận lực đem chính mình lui thành một khối tròn, hướng trong giường lui lại, hắn phát hiện một bí mật lớn như vậy của Đường đại ca, sẽ không thật sự bị giết người diệt khẩu chứ?!

Đường Phi xem hảo, cười nói: “Ngươi trốn cái gì, ta khi nào thì nói muốn giết ngươi?” Hắn nghĩ đến bản thân có thể dùng gương mặt quỷ kia vượt qua cả đời còn lại, nhưng ai biết cư nhiên bị Chung Như Thủy phát hiện. Chung Như Thủynày so với nhi tử Tiểu Trùngcủa hắn còn muốn giống tiểu hài tử hơn, Đường Phi trừ bỏ cảm thấy bất đắc dĩ, chính là dở khóc dở cười.

Xem Đường Phi vẻ mặt bật cười, bộ dángbất đắc dĩ, Chung Như Thủy tâm rốt cục buông xuống. Vội vàng đi đến bên ngườiĐường Phi, một bên tò mò quan sát mặt Đường Phi một bên lấy lòng nói: “Đường đại ca, đã lâu không thấy, ta rất nhớ ngươi a!” Nói xong lộ ra một khuôn mặt tươi cườisáng lạn vô cùng, ánh mắt tròn tròn lại mở lớn.

“Được rồi, ta biết ngươi sẽ không nói ra ngoài.” Đường Phi xoa xoa tócChung Như Thủy, dẫn theo điểm bất đắc dĩ cùng sủng nịchđối với đệ đệ, tuy rằng cùngChung Như Thủy ở chung ngày chỉ có ba ngày, nhưng người vẫn đi theo chính mình như cái đuôi này như thế nào cũng quên không được. Đối với hắn, Đường Phi mạc danh kỳ diệu liền cho rằng hắnlà ngườicó thể tin tưởng, cũng không biết vì cái gì. Khả năng, là nhất kiến như cố (vừa gặp như đã quen) đi?

“Hi ~” Chung Như Thủythấy Đường Phi đối hắn vẫn giống như trước, liền càng buông ra lá gan đi lên, nhưng lại vươn một ngón tay ở trên gương mặt trắng nõn của Đường Phi chọt chọt.

“Nga ~ thật dễ chịu a! Đây là thật sự!” Chung Như Thủy phát ra ngạc nhiên cảm thán: “Đường đại ca, ngươi bộ dạng anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phongnhư vậy, vì cái gì muốn đeo một bộ mặt quỷ ở trên mặt mình? Ngươi cũng không biết, ta trở về liền theo tẩu tử củata nói muốn chữa khỏi mặt của ngươi, xem ra là không cần nữa!”

Đường Phi sửng sốt, hắn không thể tưởng được lúc trước Chung Như Thủy thuận miệng nói ra cũng là thật sao, trong lòng cư nhiên sinh ra điểm cảm động. Không có trả lời Chung Như Thủy “vì cái gì”, cười cười nói: “Sao ngươi lại tới đây, lại cùng -- nương tử củangươi cãi nhau?” Đường Phi rõ ràng biết thân phậnPhong Hàn Bích, lại cố ý đem vua của một nước gọi là “Nương tử” củamột nam nhânkhác, nếu đặt ở trước kia, Chung Như Thủy nhất định sẽ càn rỡ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó dõng dạc nói: “Không sai, đó là nương tử củata!” Nhưng vấn đề củaĐường Phi nhắc nhở hắn hôm nay mục đích chuồn ra ngoài!

“Đường đại ca!” Chung Như Thủy bắt lấy tay Đường Phi, ý tưởng muốn tham cứu về mấy chuyện loạn thất bát tao gì đó của Đường Phi trong lòng đã sớm bị đặt ra sau, vẻ mặt khẩn trương nghiêm túc nói: “Đi mau! Phong Hàn Bích đã muốn phái người đến bắt ngươi!”

“Bắt ta?” Đường Phi cả kinh, hỏi: “Vì cái gì? Liền bởi vì ta thu lưu ngươi?”

“Ai nha đương nhiên không phải!” Chung Như Thủy lắc đầu nói: “Ngươi không phải lại mangngườikỳ quái gì trở về sao? Phong Hàn Bích nói đó là khâm phạm của triều đình. Biết mấy ngày hôm trước kiện án thảm sát ở cửa thành Đông không? Đều là người kia giết! Mười mấy người đều chết! Ngươi mau cùng ta đi, người kia đừng dây dưa với hắn !”

Chung Như Thủy nói xong, Đường Phi rốt cuộc bình tĩnh xuống. Nguyên lai là sự kiệnkia, như thế nào nhanh như vậy liền tra được đến nơi này?

“Như Thủy.” Đường Phi giương mắt nhìn Chung Như Thủy, quyết định đem lời thật nói cho hắn: “Hắn giết người là vì ta.”

“Cái gì?!” Chung Như Thủy sợ ngây người, há to miệng không biết nên nói cái gì.

“Còn nhớ rõ những người ởđại viện sao? Năm ngày trước một hồi đại hỏa cơ hồ đem ngườitrong viện thiêu cháy một nửa, lửa đó chính là mười mấy kẻ đã chết ở thành Đông kia làm.” Đường Phi thanh âm rất thấp trầm, cũng thực bằng phẳng, Chung Như Thủy mở to hai mắt nhìn, lẳng lặng nghe.“Bởi vì ta đắc tội bọn họ, bọn họ phóng hỏa muốn thiêu chết người đại viện để trả thù ta. Hôm trước bọn họ thừa dịp ta ra khỏi thành, liềnmuốn đối ta xuất thủ vơ vét của cải tiền tài, người kia bởi vì thấy ta bị đánh, mới động thủ giết bọn họ.”

“Oh My God! Nguyên lai là như vậy a!” Chung Như Thủy nghe xong, nhất thời không khống chế được thả một câu tiếng Anh ra. Đường Phi chấn động, mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn Chung Như Thủy.

Chung Như Thủy hậu tri hậu giác mới phát hiện chính mình nói lời không nên nói, gãi đầu vội vàng giải thích: “Ha ha ha, đây là ngôn ngữ ở quê ta, ngươi nghe không hiểu......”

Đường Phi nháy mắt có loại cảm giáchỗn độn, ngôn ngữ ở gia hương? Quỷ Tà sẽ phải thuộc về quốc thổ củaAnh quốc hoặc Mĩ quốc đi?

Đường Phi sắc mặt nháy mắt vạn biến, ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng quyết định vẫn là đem mọi sự tình khác trước phóng qua một bên, thử thăm dò hỏi một câu: “Where do you come from?”

“Cáp?!” Chung Như Thủy cứng đờ, hóa đá thật lâu thật lâu, rốt cục phản ứng lại mới biết Đường Phi đang hỏi cái gì! Kích động bắt lấy tay Đường Phi, hai mắt đỏ bừng hô to: “Người anh em! Ta là người Trung Quốc, là, là người Trung Quốc a! Từ thế kỷ hai mươi mốt đến! Huynh đệ ! Các anh em! Tám năm! Rốt cục tìm được đồng hương a!”

“Trời a......” Đường Phi hiện tại căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ biết cầm lấy tay Chung Như Thủy không ngừng run run: “Ngươi thật là...... Ta, ta cũng vậy..... ta......” Giờ khắc này, đồng dạng kích động không biết nên nói cái gì, Đường Phi thầm nghĩ muốn khóc.

---------------------

P/s: khụ khụ, được rồi, Đường Tiểu Phi cùngChung Tiểu Thủy xem như chân chính nhận nhau, muốn biết chuyện sau thế nào, xin đợi hạ hồi phân giải.

## 109. Chương 109

“Trời a......” Đường Phi hiện tại căn bản không biết nên như thế nào phản ứng, chỉ biết cầm lấy tay Chung Như Thủy không ngừng run run: “Ngươi thật là...... Ta, ta cũng vậy..... ta......” Giờ khắc này, đồng dạng kích động không biết nên nói cái gì, Đường Phi thầm nghĩ muốn khóc.

“Ha ha ha...... Ha ha, ô ô ô ~~” Chung Như Thủy nắm chặt tay Đường Phi ngây ngô cười, cười đến cư nhiên bắt đầu khóc, hai mắt hạnh to tròn không ngừng đổ ra nước mắt, vừa khóc vừa cười một phen ôm chặt Đường Phi, nói: “Ta thật sự không bao giờ ngờ lại ở chỗ này gặp được người giống như mình! Ta đã sớm biết bản thân không có khả năngtrở về, nhưng vẫn là muốn tưởng a, từ trước tới giờ, ta thật sự thật sự không biết thế giới này còn có một người khác giống ta tồn tại!”

“Ta cũng như vậy!” Đường Phi cũng gắt gao ôm Chung Như Thủy, ánh mắt toan sáp tràn đầy đầy nước mắt, thanh âm run run nói: “Ta vẫn thử trở lại thế kỷ hai mươi mốt, nhưng là đều...... Ta cũng đã sớm tuyệt vọng, lại càng không dám hy vọng xa vời thế giới này còn một ngườigiống như ta!”

“Đây là sự thật đi?” Chung Như Thủy nâng lên gương mặt tràn đầy lệ xoa xoa mặt Đường Phi, như là đang muốn xác nhận cái gì: “Ngươi thật sự tồn tại, không phải ta nằm mơ? Ngươi là thật?”

“Ha ha,” Đường Phi cũng giống nhau cười rơi lệ, đại lực nhéo nhéo mặt Chung Như Thủynói: “Đau không? Đau thì chính là thật sự !”

“Đau! Rất đau!” Chung Như Thủy cao hứng la lên, sau đó lại một đầu chui vào trong lòng Đường Phi gào khóc.

Đường Phi cùngChung Như Thủy lúc này kích động cùngtình cảmkhông thể dùng ngôn ngữ diễn tả, cũng giống như một trái kiwi không cẩn thận lẫn vào thế giới củatrứng gà, tuy rằng hình dạng nhìn giống nhau, nhưng kỳ thật bản chất lại khác biệt, chẳng những trứng gà cảm thấy kiwi rất kỳ quái, kiwi cũng tự biết cùng bọn họ không hợp nhau. Thẳng đến có một ngày, trái kiwi này gặp một trái kiwi khác cũng đồng dạng lẫn vào trứng gà, sau đó phát hiện thế giới thuộc về trứng gà này cũng không chỉ có một mình hắn, cái loại hưng phấn kích động cùng rung động đó-- thật sự là quáthần kỳ!(Đoạn này thật sự không hiểu tác giả đang so sánh kiểu gì @@)

“Đường lão bản? Đường lão bản? Ngươi không sao chứ ?”

Ngoài cửa truyền đến thanh âm trong trẻo, mang theo thản nhiên quan tâm.

Hai người trong phòng đang lâm vào cực độ hưng phấn cùng kích động bị dọa sửng sốt, nhất thời không dám lên tiếng -- Đường Phi mặt nạ quỷ còn chưa mang vào lại đâu!

Chung Như Thủy luống cuống tay chân giúp Đường Phi đôi lên mũ sa, Đường Phi cũng hoảng tay chân, một hồi lâu mới tìm về được đầu lưỡi của mình, đối ngoài cửa kêu: “Đợi, chờ một chút!”

Xác định mang tốt mũ sa, ở trong đêm tối nhìn không ra cái gì khác thường, Đường Phi mới sửa sang lại quần áo đứng dậy đi mở cửa, mà Chung Như Thủy đã sớm buông màn, dùng chăn đem chính mình che thựcnghiêm kín.

Cửa “Chi nha” một tiếng mở ra, Phượng Thần Anh đang đứng ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Đường Phi. Đường Phi xuyên thấu qua hắc sa nhìn Phượng Thần Anh, đèn bên ngoài hành lang không có thắp, không thể nhìn rõ đối phương. Điều này làm cho hắn yên tâm, điều này thuyết minh đối phương cũng thấy không rõ bộ dáng của mình. Tận lực hạ giọng, Đường Phi làm ra một bộ dáng mệt mỏihỏi: “Làm sao vậy? Có việc sao?”

Phượng Thần Anh vụng trộm hướng trong phòng nhìn nhìn, không có ai. Liền cười nói: “Vừa rồi tại hạ nghe được trong phòng Đường lão bản tựa hồ có thanh âmkỳ quái, cho nên cố ý đến xem. Ta vừa rồi nghe được ngươi kêu đau, là làm sao vậy sao?”

“Không có gì.” Đường Phi thanh âm lạnh lùng xa cách: “Ta vừa rồi về phòng có điểm mệt cho nên ngủ một chút, gặp phải ác mộng mà thôi.”

“Nga, nguyên lai là như vậy.” Phượng Thần Anh làm bộ như bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, còn nói: “Đúng rồi, ta đến còn muốn nói cho ngươi một tiếng, thuộc hạ của ta đều đã ra khách điếm bên ngoài trụ, chỉ còn ta ở lại chỗ này, sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Đương nhiên, ta sẽ trả ngươi đủ thù lao.”

“Tùy các ngươi, chỉ cần không cho ta phiền toái là được.” Đường Phi lạnh lùng trả lời, tầm mắt ở trên mái tóc bạc của hắn dừng lại một hồi, nói: “Tóc của ngươi quá bắt mắt, hơn nữa ta đã đối bên ngoài nói ngươi là biểu huynh của ta, nếu ngày nào đó ngươi phải đi, nhớ rõ đừng đểngườikhác phát hiện, ta thì sẽ cùng láng giềng giải thích sau.”

Phượng Thần Anh ngẩn ra, sau đó mỉm cười gật gật đầu, nói: “Nếu vậy, sẽ không quấy rầy Đường lão bản nghỉ ngơi.” Nói xong xoay người rời đi.

Đường Phi ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, vừa muốn đóng cửa, liền thấy Phượng Thần Anh bỗng nhiên hồi đầu đối hắn cười, nói: “Đường lão bản bàn tay thật đẹp mắt, trắng nõn thon dài, tinh tế trong sáng.”

Đường Phi chấn động, ngoan thanh nói: “Cùng ngươi không quan hệ!” Sau đó “Phanh” một tiếng đóng cửa lại.

Ngoài cửa Phượng Thần Anh tươi cười biến lãnh, trong mắt tràn đầy lãnh khốc tham cứu. Đường lão bản này đến tột cùng là loại người nào? Chính mình thân phận khả nghi, hắn lại có thể yên tâm thu lưu mìnhnhư vậy, đối bọn người Thiết Hoán cũng không dò không hỏi. Hắn là thật sự hảo tâm, hay là -- ngườidoai phái tới? Vừa mới nãy rõ ràng nghe được trong phòng có người, hắn lại thề thốt phủ nhận. Xem ra, hắn thật sự trong lòng có quỷ. Hắn cố ý tiếp cận chính mình, đến tột cùng có mục đích gì?

Lại nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, bên trong lặng yên không một tiếng động. Phượng Thần Anh lạnh lùng cười, xoay người trở về phòng chính.

Đường Phi tựa vào trên cửa ngưng thần yên lặng nghe, thẳng đến khi tiếng bước chân Phượng Thần Anh càng ngày càng xa, cuối cùng không còn nghe thấy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tháo mũ sa xuống đi trở về trước giường, Chung Như Thủy đã từ trong chăn vươn một cái đầu ra, cẩn thận nhìn xem.

Đường Phi buồn cười vỗ vỗ đầu của hắn, nhỏ giọng nói: “Đã đi rồi.”

“Hô ~” Chung Như Thủy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, người kia nhưng là vừa ra tay đã giết mười mấy cao thủ a, hắn cũng không dám ra ngoài!

“Ngươi như thế nào cứu một người như vậy trở về?” Chung Như Thủytừ trong chăn đi ra nhỏ giọng hỏi, cái loại tâm tình kích động hưng phấn vừa rồi bị Phượng Thần Anh xen vào, đã bình phục lại hơn phân nửa.

Đường Phi cười cười, nói: “Lúc ấy không biết. Tình huống phức tạp, về sau tái giải thíchvới ngươi.”

Chung Như Thủy gật gật đầu, không hề hỏi, mà là thật cao hứng ôm cánh tayĐường Phi, tự thuật chuyện: “Ngươi biết không? Ta tới nơi này đã tám năm! Ngay từ đầu ta nghĩ đến mình đã chết, nhưng ai biết mở to mắt liền biến thành bộ dángmột người khác, nhưng ý thức lại vẫn là của mình! Ta chỉ biết bản thân xuyên qua! Nhưng lại là hồn xuyên a!”

“Xuyên qua? Ta là hồn rời khỏi xác, cùng với ngươi không sai biệt lắm, nghĩ đến mình đã chết, nhưng mở to mắt đã tới nơi này, thân thể biến thành một người khác. Bất quá thời gian đến không lâugiống ngươi, đến bây giờ mới hơn bốn năm một chút.” Đường Phi rất ít xem cái gì mà mấy loại tiểu thuyếttrên Internet, bình thường trong quá trình học mới lướt web một chút, rất nhiều từ ngữ mới của giới trẻ trên mạng đều không hiểu, nhiều nhất chỉ là nghe Trần Thần nhắc tới vài câu, hắn đời trước hứng thú lớn nhất chỉ sợ duy nhất là lên tòa án kiếm tiền.

“Dù sao cũng cùng một ý tứ!” Chung Như Thủy không thèm để ý khẽ phất tay, tiếp tục nói: “Như vậy tính ra ta so với ngươi chết sớm hơn vài năm a. Ta chết năm 2008, vừa qua khỏi thế vận hội Olympic đã bị hai tiện nhân dùng gậy chụp chết! Ngươi cũng không biết, ta còn thiếu một năm nữa liền tốt nghiệp đại học, thật sự là bị chết oan, mười mấy năm học phí trước kia đều phí trắng!”

Đường Phi kinh ngạc nhìn Chung Như Thủy, nói: “Ngươi bị mưu sát?” Chung Như Thủy bỉu môi gật gật đầu, đem tiền căn hậu quả cấp Đường Phi nói một lần, hắn thật sự là bị chết thực oan!

“Ngươi thì sao? Ngươi chết như thế nào?” Chung Như Thủy nháy ánh mắt hỏi, bởi vì nơi này hiệu quả cách âm không tốt lắm, bọn họ nói chuyện đều cố ý đè thấp thanh âm.

“Ta?” Đường Phi cười tự giễu: “Nhân phẩm không tốt, ở một ngày mưa to bị một tấm bảng hiệu đè chết, chết vào năm 2010.”

Di? Nơi này thời gian kém hơn a, hắn ở đây sớm hơn bốn nămso với Đường Phi, Đường Phi lại chỉ chết sớm hơn hắn hai năm! Chung Như Thủy nghi hoặc nghĩ, có thể là thời không bất đồng, cho nên tốc độ thời gian cũng không giống nhau đi.

“Cô ~” một tiếng, đánh gãy Chung Như Thủyđang tự suy nghĩ, cũng đánh gãy Đường Phi đang tự chế giễu. Chung Như Thủy ngẩng đầu ngượng ngùng nhìn Đường Phi, bỉu môi nói: “Đường đại ca, ngượng ngùng a. Ta một ngày đều chưa ăn cái gì, cho nên......”

“A.” Đường Phi cười khẽ, cười dị thường ôn nhu cùng trong sáng. Hắn vô luận kiếp trước hay kiếp này đều rất ôn hòa đối với những ngườihắn xem là thân thích, Hà Tịch đã qua đời là một, Chung Như Thủylà hai.“May mắn ta mang theo đồ ăn trở về, đi, ăn no trước rồi nói sau.”

Chung Như Thủy bị tươi cười củaĐường Phi làm lung lay mắt, Đường Phi cười rộ lên...... cư nhiên so với Phong Hàn Bíchcòn hoàn hảo hơn! Sau đó hắn mới nhận ra, đồng dạng là hồn xuyên, vì cái gì Đường Phi xuyên qua là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, thân thể cao lớnnhư vậy a?! Nếu hắn có được dáng người cùng khí độ như Đường Phi vậy, khẳng định sẽ ápPhong Hàn Bíchtrọn đời không thể xoay người?! Đến tột cùng là ai nhân phẩm không tốt a! Ách, khụ khụ, quên đi......

Dù sao có đồ ăn, Chung Như Thủycũng dọn dẹp một chút thương tâm của chính mình, nhảy ba bước theo Đường Phi ăn cơm.

Tuy rằng Đường Phi bảo cơm nước xong rồi nói sau, nhưng Chung Như Thủy là loại người nào? Hắn tay trái chân gà,tay phải vịt nướng, miệng nhai chậm rãi đồng thời còn có thể uốn lưỡi nói chuyện đến sinh động, lại không bị chút sặc sụa nào! Một bữa cơm chiều thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Chung Như Thủy khống chế được âm lượng nói chuyện, đồng thời còn không quên tốc độăn cơm, tóm lại rất chất lượng cấp Đường Phi giảng thuật một thân tình sử huyết lệ của hắn sau khi đi vào Quỷ Tà.

Sau khi ăn cơm chiều, hắn đã giảng đến lúc chính mình vào hoàng cungQuỷ Tà. Đường Phi cũng không đánh gãy hắn, chỉ là mang theo mỉm cười nghe Chung Như Thủykể cố sự, nhìn nhìn sắc trời tuy rằng không muộn, nhưng vẫn thực săn sóc cấp Chung Như Thủy lau tay lau miệng, nắm lấy hắn song song nằm ở trên giường tiếp tục nghe. Điều này làm cho Đường Phi nhớ tới thời kì đại học,cùngTrần Thần nằm đàm luận, tri kỷ lại ấm áp. Có lẽ nếu ba năm trước đây hắn gặp Chung Như Thủy, cho dù biết thân phận Chung Như Thủycũng không có khả năng giống như hôm nay vậy, kích động cùng thân thiết như thế. Nhưng mà ba năm trôi qua, hắn trải qua rất nhiều chuyện, đã sớm cải biến tâm tình của mình.

Phòng chính.

Ưu nhi có chút buồn bực thu thập tốt mọi thứ, Phượng Thần Anh muốn bọn họ đều đi đến khách điếm, nhưng hắn không muốn đi, hắn muốn lưu lại chiếu cố Phượng Thần Anh. Cho dù hắn không thể ở lại, ít nhất cũng phải cho Cốc Dương ở đâychứ? Vạn nhất Phượng Thần Anh lại thần trí không rõ cũng có thể chiếu hắna! Còn có Đường lão bảnkia, khó ở chungnhư vậy, thiếu chủ chịu nổi sao?

Hiển nhiên, Mặc Trúc cùng Ưu nhi tâm tư đều giống nhau. Đem hành lý thu thập tốt vác lên trên lưng, đối Phượng Thần Anh nói: “Các chủ, cho dù ngài trách tội thuộc hạ, thuộc hạ cũng muốn nói!” Mặc Trúc một bộ dángthấy chết không sờn: “Cái gì Đường lão bản kia vừa thấy đã biết không phải người tốt gì! Người xem hắn từ trên xuống dưới trừ bỏ khuôn mặtkia, những chỗ khác đều hoàn hảo không tổn hại, rõ ràng là bị người cố ý hủy dung! Người như thế, nhất định là cừu nhân nhiều lắm mới có thể rơi vào kết cục đó, Các chủ, chúng ta thật sự không cần ở lại chỗ này!”

Phượng Thần Anh vẻ mặt lạnh nhạt uống trà, căn bản không đem lời Mặc Trúc nghe vào tai.

“Các chủ!” Mặc Trúc chán nản, đem ánh mắt hướng mấy ngườiThiết Hoán, hy vọng bọn họ cũng nói thêm vào, làm cho Phượng Thần Anh cùng đi trụ khách điếm. Thiết Hoán vẻ mặt đờ đẫn, nhìn chằm chằm đôi hài dưới chân mình trầm mặc. Yến Tự cũng học Phượng Thần Anh, vẻ mặt thản nhiên uống trà. Cốc Dương ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không nghe thấy.

Cuối cùng vẫn là Ưu nhi xem không vừa mắt, đứng ra nói: “Thiếu chủ, Mặc Trúc nói không sai. Hơn nữa hắn đối với ngài cực kỳ bất kính, ở thời điểm ngài ý thức không rõ, hắn thế nhưng đặt cho ngài cái tên Đường Ngũ Bách! Cái này không phải cùng danh tự đại hoàng cẩu kia không sai biệt lắm sao? Đây rõ ràng là đang trêu chọc ngài! Còn có, trong lúc ngài hôn mê bất tỉnh, Đường lão bản kia mở miệng cùng thuộc hạ đòi tiền, nói muốn đem chi phí suốt mấy tháng ngài ở trong này đều thanh toán, còn muốn đuổi chúng ta đi, nói chúng ta tàng trữ Ô Hương sẽ liên lụy hắn. Nếu hắn thật sự tâm địa thiện lương, cứu tế bần dân,đại nhân lương thiện như bên ngoài đồn đãi, như thế nào sẽ đối thuộc hạ nói như vậy?”

“Không sai không sai! Hắn không phải mở một quán ăn sao? Khẳng định là vì có thể kiếm càng nhiều tiền mà làm ra bộ mặtgiả nhân giả nghĩa, hắn có thanh danh bên ngoài, sinh ý quán ăncó thể không hảo sao? Hắn làm việc thiện chỉ vì có thể được lợi!” Mặc Trúc lại nhân cơ hội nói.

“Khụ khụ.” Thiết Hoán luôn luôn nhìn giày, bỗng nhiên ho nhẹ hai tiếng, thản nhiên nói: “Ta đi xem qua cái gọi là quán ăn kia, còn không lớn bằng phòng chính nơi này. Toàn bộ đồ ăn định giá cơ hồ đều không có khả năng sinhlợi nhuận, hơn nữa bọn họ cũng không làm chợ đêm, giờ Dậu vừa đến tức khắc đóng cửa. Một ngày qua đi, cho dù sinh ý tốt thế nào, cũng kiếm không được bao nhiêu tiền.”

Ưu nhi cùng Mặc Trúc mở to hai mắt nhìn, Thiết Hoán cư nhiên giúp Đường lão bản kia biện hộ?

“Vậy thì thế nào, cho dù là như vậy, nhiều năm trôi qua hắn vẫn là buôn bán lời không ít!” Mặc Trúc buồn bực trừng mắt nhìn Thiết Hoán một cái nói.

“Này,” Thiết Hoán giương mắt nhìn Mặc Trúc cùng Ưu nhi: “Ta cũng đã tra qua, hắn cơ hồ hàng năm đều bỏ tiền ra đi cứu tế những khất cáikhông nhà để vềnày. Hơn nữa, hắn vẫn luôn cấp tiền cho một hiệu thuốc bắc thường xuyên giúp người nghèo tặng y thi dược(tặng y thi dược: đại khái là khám chữa bệnh miễn phí).”

Mặc Trúc mở lớn miệng, vẻ mặt như gặp quỷ. Luôn luôn bảo trương một bộ mặtquan tài, trừ bỏ đối với chahắn, Phượng Thần Anh cùngTần Diệp, ở bên ngoài đối ai cũng khônglộ biểu tình, Thiết Hoán hôm nay thế nhưng lại nhiều lần giúp một người không rõ lai lịch nói đỡ?!

Thiết Hoán nhìn ra tâm tư củaMặc Trúc cùng Ưu nhi, xoay quathanh âm lạnh lùng nói: “Ta chỉ đang nói sự thật.”

“Hừ, cái gì tặng y thi dược, hắn còn không phải theo chúng ta đòi tiền sao!” Ưu nhi nhớ tới ngày đó lời Đường lão bản đối hắn nói liền tức giận không chỗ phát tiết.

“Hắn muốn bao nhiêu?” Phượng Thần Anh vẫn luôn lơ đễnh rốt cục mở miệng, buông chén trà trong tay hỏi.

“A?” Ưu nhi bị hỏi sửng sốt, hiểu được sau nhanh chóng nói: “Hắn nói, nói chúng ta vừa thấy liền biết là kẻ có tiền, không tính số lẻ, tổng cộng ba ngàn sáu trăm hai mươi lăm văn tiền. Tiền không nhiều lắm, nhưng tổng cảm giác hắn đang chỉnh chúng ta!”

“Ba ngàn sáu trăm hai mươi lăm văn tiền?!” Cốc Dương bỗng nhiên đề cao thanh âm, kỳ quái kêu lên, vẻ mặt bất khả tư nghị: “Hắn nói muốn thu ba ngàn sáu trăm hai mươi lăm văn tiền?!”

“Không sai! Cốc đại phu ngươi cũng hiểu được hắn đang chỉnh chúng ta?” Ưu nhi chờ mong nhìn Cốc Dương hỏi.

“Cáp!” Cốc Dương nhìn Ưu nhi, ánh mắt quái dị: “Ngươi có biết ngươi vừa rồi cấp thiếu chủ uống là dược gì không?”

“Dược gì?” Ưu nhi sửng sốt, lập tức kinh hô: “Sẽ không phải là --” một chữ “Độc” còn chưa nói ra, Cốc Dương liền đánh gãy hắn.

“Là Vân Chi, còn là Vân Chi hơn hai mươi năm.” Cốc Dương nói, tươi cười trên mặt có chút lãnh: “Một gốc cây này ít nhất cũng phải một ngàn tám trăm lượng bạc, lấy Vân Chi làm thuốc, một chén sẽ là một trăm hai, chỉ nhiều chứ không ít hơn. Ngươi nói Đường lão bản đòi ngươi hơn ba mươi lượng bạc, ba mươi lượng này ngay cả bã thuốc còn không mua nổi.”

“A?!” Mặc Trúc vẻ mặt khiếp sợ, chẳng lẽ bọn họ thật là hiểu lầm?

“Như thế nào có khả năng......” Ưu nhi mê mang thì thào tự nói: “Ta đây chẳng phải là......”

Yến Tự nhẹ nhàng hé miệng, cười nói: “Các ngươi nói, Đường lão bản này đến tột cùng là loại người nào? Vì cái gì đối thiếu chủ tốt như vậy?”

Nghe vậy, trừ bỏ Phượng Thần Anh, tất cả mọi người sửng sốt, đúng vậy, Đường lão bản tựa hồ đối thiếu chủ tốt lắm, nhưng vì cái gì lại cố ý biểu hiện ra một bộ dáng lạnh lùng? Còn muốn nói ra những lời khiếnngườikhác hiểu lầm này?

“Đủ.” Phượng Thần Anh trầm giọng đánh gãy bọn họ, mấy người cả kinh, không dám nói nữa.

“Thời điểm không còn sớm, các ngươi nên đi khách điếm nghỉ ngơi. Mấy ngày nay không cần tới nơi này, để tránh dẫn người chú ý.” Phượng Thần Anh thản nhiên nói, mặt mày buông xuống nhìn không ra cảm xúc.“Còn có, chú ý động tĩnh củahoàng đế Quỷ Tà, Phong Hàn Bích tuy rằng chưa cùng Tần Nghị,Phó Tử Lưu hợp tác, nhưng ta ở địa phương củahắn giết người, hắn sẽ không ngồi yên không quan tâm đến.”

“Dạ, thuộc hạ biết!” Đám người Thiết Hoán cùng kêu đáp, sau đó cáo từ Phượng Thần Anh cùng nhau ly khai.

Mọi người đi hết, Phượng Thần Anh mới cầm lấy chén tràtrong tay, nhưng không có uống, mà dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve miệng chén. Phòng trong chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, Nhị Bách Ngũtừ viện ngoại tiến vào, đi đến bên chân Phượng Thần Anh rất quen ngửi bàn chân hắn, sau đó cọ cọ nằm úp sấp dưới đất.

Phượng Thần Anh cúi đầu nhìn Nhị Bách Ngũ, cười, Đường lão bản này đến tột cùng là loại người nào, hắn cũng rất muốn biết.

---------------------

## 110. Chương 110

Sau khi Phong Hàn Bích phát hiện hoàng hậu của mình lại trốn nhà, không giống như ngày xưa vội vã đi tìm, bởi vì lần này hắn không có mang theoTiểu Trùng.

Đau đầu nhìn Phượng Nghi cungtrống rỗng, Phong Hàn Bích lần đầu tiên cảm thấy lực bất tòng tâm. Một năm trước, hắn đem Chung Như Thủy mang về, đến tột cùng là đúng hay sai? Chung Như Thủy thích tự do tự tại sinh hoạt, hướng tới thế giớitrời cao biển rộng. Hắn tựa như một con anh vũ nhỏ, tuy rằng không thể so với hùng ưng(đại bàng) có thể bao cao phía chân trời, nhưng vô ưu vô lự mới là bản tính củahắn. Nay, con anh vũ tinh xảo đó lại bị mình vây ở trong lồng giam to lớn hoa lệ này. Có lẽ, lúc trước bản thân thừa kế ngôi vị hoàng đế mới là sai đi?

“Phụ hoàng?” Thanh âm non nớtsinh động khiến Phong Hàn Bíchđang đắm chìm trong cảm xúc tỉnh lại. Chung Tiểu Trùngđứng ở cửa tham cứu nhìn hắn.

Phong Hàn Bíchluôn không có biểu tình,sau khi nhìn đến Tiểu Trùngliền ôn nhu cười, mang theo từ ái đặc hữu của phụ thân, đối hắn vẫy tay, nói: “Lại đây.”

Tiểu Trùng vui vẻ chạy về hướng Phong Hàn Bích, ôm thắt lưng hắn,nằm ở trong lòng hắn, dùng ánh mắt tinh lượng nhìn phụ hoàng củamình.

Phong Hàn Bích trìu mến điểm điểm cái mũiTiểu Trùng, nhi tửtrông rất giống mình này, là hắn yêu thương từ tậnđáy lòng.

“Phụ hoàng, ngươi nhớ phụ thân sao?” Tiểu Trùngkhuôn mặt nhỏ nhắncùngPhong Hàn Bích cực kì tương tự, ngữ khí lại ngây thơ mang theo tính trẻ con hỏi. Hắn từ trước luôn gọi thẳng danh tự Phong Hàn Bíchđều thành thói quen, nhưng sau lại đi theo Phong Hàn Bích trở về hoàng cung, trong cung Thái Phó lão sư dạy hắn họccùng với bọn cung nữ thái giám đều vẻ mặt kinh sợ quỳ trên mặt đất, dạy hắn cái gọi là đạo lý “quân quân thần thần, phụ phụ tử tử”. Nhưng mà hắn vẫn không đổi được, thẳng đến khiChung Như Thủy lôi kéo hắn nói chuyện lặng lẽ một đêm, mới rốt cục sửa lại miệng gọi “Phụ hoàng”.

Đem Tiểu Trùng ôm ngồi ở trên đùimình, Phong Hàn Bích vẫn thực đau lòng hài tửtrưởng thành quá sớm này, nhu nhu mặt mũm mĩm của hắn, nói: “Phụ hoàng rất nhớ phụ thânngươi, nhưng là cha ngươi không vui, từ khi trở về hoàng cung cho tới bây giờ cũng chưa thấy cha ngươi chân chính vui vẻ qua. Phụ hoàng biết, Tiểu Trùng cũng giống như vậy.”

Tiểu Trùng cúi đầu nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu nhìn Phong Hàn Bích nghiêm túc nói: “Không sai, phụ thân là không vui, tới nơi này một năm, Tiểu Trùng cho tới bây giờ chưa gặp qua phụ thân chân chính vui vẻ cười.” Phong Hàn Bích cười khổ một tiếng, không nói gì.

Tiểu Trùng bỗng nhiên vỗ vỗ vaiPhong Hàn Bích, giả bộ một bộ dáng đại nhân nói: “Nhưng mà, phụ thân đối Tiểu Trùng nói qua, nếu lúc trước không cùng phụ hoàng trở về, hắn sẽ thống khổ cả đời. Tiểu Trùng cũng đồng dạng, nếu không có Phong Hàn Bích, Tiểu Trùng cũng sẽ khóc.” Một câu cuối cùng kia, Tiểu Trùnggọi thẳng “Phong Hàn Bích”, một cái xưng hôkhông có cấp bậc cùng giới hạn.“Cho nên, cho dù phụ thân cùngTiểu Trùng ở trong này thật sự không vui, cũng sẽ không chán ghét Phong Hàn Bích hoặc là oán hận Phong Hàn Bích. Bởi vì chúng ta đều thực thích thực thích ngươi, chúng ta muốn vĩnh viễn cùng ngươi ở một chỗ!”

“Tiểu Trùng......” Phong Hàn Bích ngạc nhiên nhìn Tiểu Trùngkhuôn mặt nhỏ nhắn tính trẻ con lại nghiêm túc, hốc mắt vi nhiệt, sau đó thân thủ ôm chặt hắn.

“Ngoan.” Tiểu TrùngđểPhong Hàn Bích ôm hắn, dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ đầuPhong Hàn Bích, an ủi nói: “Phụ thân sẽ không rời đi Phong Hàn Bích, phụ thân rất nhanh sẽ trở lại.”

Cùng ngày, Phong Hàn Bích hạ một đạo thánh chỉ, lệnh cho thái tử sáu tuổi giám quốc, tạm thời quản lý quốc vụ, lệnh tam quân nguyên soái Thương Giác Trưng, Lại bộ Thượng Thư Lê Khổ cùng với Thái y viện Đào Như Lý, phụ trợ thái tử xử lý quốc vụ. Đợi Chung Tiểu Trùng dẫn ba thúc thúc hừng hực chạy đến tẩm cung hoàng đế, mới phát hiện người đã sớm chạy trốn! Thái giám tổng quản Lâm công cônghầu hạ Phong Hàn Bíchđang cầm một phong ngự tín, run rẩy đưa cho Thương Giác Trưng, mấy người mở ra vừa thấy, mặt trên chỉ có bốn chữ to “Truy thê, chớ niệm”!(đuổi theo thê tử, khỏi tìm)

Nếu không phải ân cần thăm hỏi tổ tông hoàng đế là tội lớntru di cửu tộc, đám người Lê Khổ khẳng định sẽ không chút do dự chỉ vào hoàng lăng, đem mười tám đời tổ tông Phong Hàn Bích mắng đến bốc khói đen!

Chung Tiểu Trùng gắt gao siết “Thư nhà”Phong Hàn Bích lưu lại, môi dưới cắn chặt, trên mặt phấn nộn tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, hắn sẽ không nên cùng Phong Hàn Bích giảng những lời này đi! Cho ngươi miệng tiện! Cho ngươi miệng tiện! Hiện tại tốt lắm, đem trọng trách ném lên trên vai mình, trời biết hắn mới có sáu tuổi a!! Giám quốc? Giám cái sợi len quốc á! Hắn muốn soán vị! Làm cho Phong Hàn Bíchcùng phụ thân có bản lĩnh thì lăn rất xa đi! ! !

---------------------

Đường Phi là do một trận hít thở không thông làm tỉnh lại. Cúi đầu vừa thấy, đầuChung Như Thủy chính là đang gối lên trước ngựchắn, thân thể nằm ở một bên, tứ chi giang rộng, còn đang ngáy nho nhỏ......

Khóe miệng co rút, Đường Phi cẩn thận đẩy đầuChung Như Thủy ra, nhẹ tay nhẹ chân rời khỏi giường.

“Ngô ngô, Phong Hàn Bích...... Ta muốn ăn cái kia, táp táp táp......” Chung Như Thủy táp miệng nói mớ, chuyển thân lui thành một khối, tiếp tục ngủ.

Đường Phi buồn cười giúp đắp hắn hảo chăn, có điểm đồng tình vớiQuỷ Tà hoàng đếkia, quản lý một hoàng hậunhư vậy, mỗi ngày nhất định thực “nhiều màu nhiều sắc”.

Đánh cái ngáp, rửa mặt xong, Đường Phi lấy qua nhân bì diện cụ kia, đối với gương chậm rãi dán lên trên mặt, nhẹ nhàng vuốt ve xác định nhìn không ra một chút khác thường, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ ngủ không đến hai canh giờ,ánh mắt toan sáp mệt mỏi, tối hôm qua hắn cùngChung Như Thủy cơ hồ trò chuyện cho tới hừng đông, tuy rằng phần lớn đều là Chung Như Thủy nói. Để cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị chính là Tiểu Trùng, nam nhâncùngnam nhân cư nhiên có thể sinh hài tử! Nhưng lại là mổ bụng sinh! Thật không biết Chung Như Thủy may mắn hay là bất hạnh, vì Phong Hàn Bíchích kỷ kiêm bá đạo kia, hắn nhận hết thảy khổ sở mà các nam nhân khác không có khả năng thừa nhận.

Còn có chính là, nguyên lai Chung Như Thủycùng Hoàng Diệp,Lang Hiên đều có quan hệ. Thuần Vu Quyếtkia, tiểu tướng quân bên người Tần Nghị, cư nhiên là thân đệ đệ có quan hệ huyết thống với Như Thủy tại thế giới này. Tối hôm qua hắn cơ hồ không kể những chuyệnvề mình, thời điểm nghe được Chung Như Thủy nói chuyện này, hắn lại theo bản năng bảo trì trầm mặc. Không phải không tín nhiệm Chung Như Thủy, ngược lại, hắn không muốn liên lụy Chung Như Thủy. Nếu bởi vì chính mình tái làm cho một người vô tội liên lụy vào, nếu vậy hắn thật sự là chết vạn lần cũng không đủ. Năm đó Tần Nhan muốn giết hắn, Tần Nghị cũng hy vọng hắn chết. Chuyện ba năm trước đây hắn suy nghĩ rất nhiều, ngày mà Hà Tịch chết thật sự có rất nhiều sự tình nói không thông. Ngày đó bọn họ bị nhiều sát thủ đuổi giếtnhư vậy, trên đường cư nhiên một bóng người cũng không có. Tần Nhan đã chiến bại không có khả năng có năng lựclớn như vậy, trừ phi năm đó làTần Nghị bày mưu đặt kế. Cho nên, chuyện Đường Phi chưa chết không thể bị bất luận kẻ nào biết.

Đường Phi quay đầu nhìn Chung Như Thủycòn đang ngủ say, trong mắt có chút xin lỗi, không phải hắn không muốn đối Chung Như Thủy thẳng thắn, mà là không thể thẳng thắn.

“Đốc đốc đốc.” cửa bị nhẹ nhàng gõ vang, làm bừng tỉnh Đường Phi đangtrầm tư. Đường Phi hoảng sợ, nhìn về phía Chung Như Thủy. Chung Như Thủy táp miệng không biết nói cái gì, chuyển thân nắm lên cái chăn,gối đầu tiếp tục ngủ.

“Đường lão bản?” Phượng Thần Anh thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên, mang theo điểm ý tứ dò hỏi: “Đường lão bản, xin hỏi ngươi dậy hay chưa?”

“Đến đây.” Đường Phi nhẹ giọng đáp, lại xác định sờ sờ mặt mình, sau đó mới mở cửa ra.

“Có chuyện gì sao?” Cố ý xụ mặt, Đường Phi lãnh đạm hỏi.

“Ách......” Phượng Thần Anh mỉm cười, nhìn chằm chằm Đường Phi có chút ngượng ngùng nói: “Bởi vì bọn thuộc hạ ta đều đi khách điếm trụ, ta không biết sắc dược, cũng không biết nấu cơm, cho nên muốn......”

“Cho nên đã nghĩ muốn bảo ta làm trâu làm ngựacho ngươi?” Đường Phi lạnh lùng miết Phượng Thần Anh, ngữ khí cứng rắn: “Ta là hạ nhâncủa ngươi? Hay là thuộc hạ của ngươi? Muốn người hầu hạ liền sớm cút cho ta!”

Phượng Thần Anh bị Đường Phi một trận trách mócnhư vậy, sắc mặt có chút khó coi, nhịn nhẫn, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Đối Đường Phi thật có lỗi gật gật đầu, xoay người bước đi.

Đường Phi ngẩn ra, hắn thật đúng là không nghĩ tới Phượng Thần Anh sẽ thật sự quay đầu bước đi. Mấy ngày nay, hắn thành thói quen mặc kệ đối Phượng Thần Anh châm chọc khiêu khích hoặc là uy hiếp tức giận mắngnhư thế nào, đối phương đều mặt dày mày dạn dính lên gọi hắn “Phi nhi”......

Đúng rồi, hắn không còn là Đường Ngũ Báchsi ngốc kia, mà là Phượng Thần Anhthanh tỉnh. Bắt đầu từ khi bọn Thiết Hoán xuất hiện, mấy ngày nay hắn đều thanh tỉnh. Lão đại phu nói, dược hiệu củaVân Chicùng nội lực mấy người Thiết Hoán có thể giúp Phượng Thần Anh khôi phục thần trí, tuy rằng không biết có thể bảo trì bao lâu.

“Uy !” Đường Phi gọi lại hắn.

Phượng Thần Anh cước bộ khẽ ngừng, xoay người nhíu mày nhìn Đường Phi, nói: “Ta gọi là Phượng Thần Anh.”

“Ngươi ở trong phòng đợi đi.” Đường Phi không để ý đến Phượng Thần Anh tự giới thiệu, đóng cửa phòng lập tức đi hướng phòng bếp: “Ta sợ ngươi đốt mất phòng bếp nhà ta.”

Phượng Thần Anh có chút đăm chiêu nhìn Đường Phiđi vào bếp, mấy ngày nay hắn mơ mơ hồ hồ nhớ tới một sự tình, hắn biết đoạn thời gian chính mình si ngốc kia,vị “Đường lão bản” này thái độ không phải như thế. Đoạn thời gian kia, hắn tuy rằng hung dữ, lại đem mình chiếu cố cẩn thận, thậm chí có thể nói là -- sủng nịch. Hơn nữa, thời điểm chính mình độc phát, cũng là hắn hàng đêm làm bạn mới có thể chống đỡ xuống.

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh không tự giác nỉ non, nhớ tới hôm qua hắn đỡ lấy thắt lưng vị “Đường lão bản” này có một loại cảm giácquen thuộc, trong lòng khẽ nhúc nhích. Không sai, vị “Đường lão bản” này vô luận thân hình hay là hơi thở, đều cùng Đường Phi củahắn thực giống nhau, trừ bỏ khuôn mặt bị thiêu hoàn toàn thay đổi cùng thanh âmhơi khàn khàn. Hắn từng nghĩ đến “Đường lão bản” thần thần bí bí là Tần Nghịphái tới, nhưng mà tinh tế suy nghĩ lại phủ định phán đoánnày. Nếu “Đường lão bản” thật là Tần Nghị phái tới, khi gặp hắn đã sớm hạ sát thủ, không cần đem hắn mang về nhà dốc lòng chiếu cố. Như vậy, còn có một loại khả năng......

Phượng Thần Anh bỗng dưng nắm chặt, tim đập gia tốc, hơi thở hỗn loạn, còn có một loại khả năng,Đường lão bản chính là Phi nhi! Nhưng mà năm đó, hắn tự mình tìm được thi thểPhi nhi, cũng tận mắt thấy. Thân hình thi thể kia cùng Phi nhi không kém mấy, trong lòng còn gắt gao ôm bài vịHà Tịch, trên người cũng có Phượng Linh phùchính mình đưa cho hắn. Bất quá, năm đó thi thể bị thiêu hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn thấy không rõ bộ mặt. Nếu, nếu năm đó cái kia không phải Phi nhi --

Hô hấp cứng lại, Phượng Thần Anh bị phán đoán của mình làm sợ tới mức vừa kinh vừa hỉ, sắc mặt lại thay đổi trong nháy mắt. Nếu năm đó kẻ chết không phải Phi nhi! Hắn đã quên, hắn vẫn đã quên, Đường Phi không phải người bình thường, hắn không thuộc về thế giới này, hắn không phải người nơinày! Ba năm trước đây từng có người nói qua, mệnh đồ Đường Phi ghập ghềnh, lại có tử kiếp, nhưng mà hắn sẽ bởi vì một người mà thay đổi vận mệnh! Nếu ba năm trước trong tràng đại hỏa kia, có một người ở thời khắc mấu chốt cứu Đường Phi, như vậy Đường Phi có phải hay không thật sự có khả năng không chết?!

Phượng Thần Anh khóe miệng khẽ nhếch, trong mắt khó nén kích động cùng vui sướng, năm đó người nói lời này là Mộc Trạc, sư huynhcủa Thiên Tinh. Nếu tìm hắn xem xét mệnh tinh Đường Phi còn sánghay tắt, liền biết Đường Phi đến tột cùng có ở nhân thế nữa không!

Phượng Thần Anh kích động hai tay run run, tâm đã sớm chết đi lại kịch liệt nhảy lên. Đúng vậy, hắn có thể cho Mộc Trạc đi thăm dò rõ ràng! Năm đó bởi vì tận mắt thấy thi thểĐường Phi, cho nên hắn tin tưởng vững chắc Đường Phi đã chết, chính mình cũng tẩu hỏa nhập ma, khi thì phát điên, khi thì si ngốc, số ít thời điểm thanh tỉnh lại không có can đảmnhớ về Đường Phi. Cho nên bây giờ nhớ tới, chuyện năm đó quả thật có rất nhiều thứ căn bản không kịp nghĩ kỹ. Vị “Đường lão bản” này hơi thở cùng thân hình cùng Đường Phi tương tựnhư vậy, còn có vết bỏng trên mặt hắn -- “Đường lão bản” bị người hủy đi dung mạo, nếu hắn thật sự là Đường Phi, Phượng Thần Anh quả thực không dám tưởng tượng năm đó Nam Vũđến tột cùng đối hắn làm cái gì! Rõ ràng dùng lửa hủy đi dung nhan Đường Phi,sau tái thả một phen đại hỏa thiêu chết hắn?! Nghĩ đến đây, Phượng Thần Anh tâm đau đớn như bị cắt nát, toàn thân ức chế không được rét run. Hắn hận bản thân lúc trước vì cái gì bị Nam Vũ nói hai ba câu liền lừa đi! Tần Nhan cùngNam Vũchết thật sự là quá dễ dàng!

Ngẩng đầu nhìn hướng phòng bếp, trong phòng bếp là thân ảnh “Đường lão bản” đang bận rộn, không khí truyền đến từng trận dược hương cùngmùi thơm của cháo lúa mạch, ngẫu nhiên còn trộn lẫn vài tiếng ho nhẹ của hắn. Phượng Thần Anh hốc mắt nóng lên, “Đường lão bản”này, sẽ là Đường Phi đi?

Nhanh chóng trở lại khách gian, Phượng Thần Anh xuất ra một cái rương nhỏ, bên trong có ba con bồ câu đưa tin, là Thiết Hoán lưu cho hắn. Viết tốt mật tín cất vào thùng nhỏ trên đùi bồ câu, liền đem bồ câu đưa tin thả ra ngoài. Hắn muốn Thiết Hoán ân thầm về Hoàng Diệp tìm Mộc Trạc, tính toán Đường Phi đến tột cùng còn ở nhân thế hay không! Làm xong hết thảy, Phượng Thần Anh lại đi ra sân, nhìn vị “Đường lão bản” kia rất bận rộn, trong lòng đã muốn biết bản thân không chỉ là đoán. Trước khi Thiết Hoán chưa có hồi âm, hắn muốn tự thử một lần “Đường lão bản” này!

------------------

Phong Hàn Bích dựa vào kí ức tìm được tiểu việnĐường Phi, hắn chỉ ghé qua một lần, hơn nữa Đường Phi trụ tại địa phương hẻo lánh khó tìm, hại hắn thiếu chút nữa lạc đường.

Trên hàng rào bao quanh sân vẫn là quấn đầy hoa đỗ quyên đỏ tươi, từng đám từng đám diễm như lửa. Phong Hàn Bích nhìn đỗ quyên một lát, đẩy ra cửa hàng rào đi vào. Vừa tiến vào sânmột bước, đại hoàng cẩu lần trước kia liền hướng hắn chạy tới, nhe ra hàm răng nhọn đối hắn phát ra tiếng gầm gừ cảnh giác. Phong Hàn Bích ánh mắt sắc bén thản nhiên đảo qua, Nhị Bách Ngũsủa lên một tiếng, mang theo cái đuôi chạy, chạy đi tìm chủ nhânhắn nói có địch nhân xâm nhập!

Phong Hàn Bích căn bản không đem một con cẩu để vào mắt, làm cho hắn cảnh giác là nam tử đầu bạc đứng ở trước cửa phòng kia.

Phượng Thần Anh khoanh tay mà đứng, lạnh lùng đánh giá kẻ xâm nhập quang minh chính đại này. Dung mạo lãnh liệt tuấn lãng, một đôi mắt hổ sắc bén không giận tự uy, khí chất trầm ổn nội liễm, một thân nội lực mạnh mẽ ẩn mà không phát, hắn chỉ cần đứng ở nơi đó, liền tản mát ra một loại khí phách vương giả làm người ta nhịn không được thần phục quỳ gối!

Phượng Thần Anh lần đầu tiên nhìn thấy một người, so với Tần Diệp càng có khí khái hoàng giả hơn. Nhưng mà, hắn cùng “Đường lão bản” có cái gì quan hệ?! Ở thời điểmPhượng Thần Anh bất động thanh sắc đánh giá Phong Hàn Bích, Phong Hàn Bích đã quan sát đến hắn.

Khuôn mặt giảo hảo tinh xảo như nữ tử, sắc mặt lại là tái nhợtcực không khỏe mạnh, một đôi mắt phượngxinh đẹp hơi khiêu khích nhếch lên, khóe miệng vẽ ra độ congâm ngoan, bên trên là một đầu tóc bạcquỷ dị, quả nhiên là như Tu La vương từ trong địa ngục đi ra đoạt mệnh người! Kẻ này chính là Phượng Thần Anh đem Hoàng Diệp cùng Lang Hiênlưỡng quốc biến thành sứt đầu mẻ trán đi? Quả nhiên danh bất hư truyền! Phong Hàn Bích một bên đoán đối phương võ công cao bao nhiêu, một bên thực lỗi thời nghĩ nếu đểChung Như Thủy nhìn thấy Phượng Thần Anh, nhất định sẽ bị dọa kêu to có quỷ.

“Ngươi là ai.” Phượng Thần Anh đứng ở thềm đá trước cửa phòng, từ trên cao nhìn xuống Phong Hàn Bích, lạnh giọng hỏi.

Phong Hàn Bích vẻ mặt hàn sương nhìn Phượng Thần Anh, không có trả lời, khí thế không chút nào không thua kém đối phương.

“Hừ.” Phượng Thần Anh hơi hơi nâng lên cằm, cười lạnh một tiếng, xuất thủ như điện đánh về phía Phong Hàn Bích!

Phong Hàn Bích đã sớm nhận thấy Phượng Thần Anh không chút nào che dấu sát khí, ở khi hắn xuất thủ đồng thời cũng ra tay!

Hai người đều là đương kim cao thủhiếm có, thân hình nhanh như quỷ mị, chiêu thức quỷ dị, ngươi tới ta đi trong khoảnh khắc liền đối nhau mấy chục chiêu!

Bỗng nhiên, ngực Phượng Thần Anh một trận đau nhức, hô hấp khó khăn, lộ ra một chút sơ hở. Phong Hàn Bích thừa dịp đối phương lộ sơ hở, đẩy ra một chưởng củaPhượng Thần Anh rồi sau đó thuận tay cũng đẩy ra một chưởng đánh thật mạnh vào trước ngực Phượng Thần Anh!

“Ân !” Phượng Thần Anh thét lớn một tiếng, tiếp một chưởng này liền bị đẩy về sau đến mười bước, nhíu mày, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống.

Phong Hàn Bích cũng hơi hơi nhíu mi, nguyên lai hắn thụ nội thươngnặng như vậy......

“Các ngươi đang làm cái gì?!” Đường Phi quát lớn, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phượng Thần Anhbị thương, đầu óc còn chưa có phản ứng, cước bộ đã bắt đầu di động, chạy hướng về phía Phượng Thần Anh.

“Ngươi không sao chứ?” Đường Phi trong mắt tràn đầy lo lắng cùnghốt hoảng, giúp đỡ Phượng Thần Anh đem hắn hộ ở phía saumình, giương mắt hung hăng nhìn chằm chằm Phong Hàn Bíchvị khách không mời mà đến này. Hắn vốn ở phòng bếp sắc dược nấu cháo, không bao lâu Nhị Bách Ngũ chạy về phía hắn sủa không ngừng, nguyên tưởng rằng nó đói bụng, đợi nghe được động tĩnh sân bên ngoài mới biết được đã xảy ra chuyện!

“Xin hỏi tôn giá đến hàn xá tại hạ có gì việc sao?” Đường Phi vẻ mặt phiền chán nhìn Phong Hàn Bích, lạnh giọng nói. Hắn biết thân phậnPhong Hàn Bích, không vạch trần, cũng không muốn vạch trần. Hiện tại làm bộ không biết thân phậnđối phương, ít nhất tương lai thời điểm dĩ hạ phạm thượng,hắn còn có thể lấy cớ người không biết không tội đến chối.

Phong Hàn Bích híp lại ánh mắt thoạt nhìn rất nguy hiểm, hắn biết Đường Phi biết thân phận của mình, lại không nghĩ rằng hắn sẽ làm bộ như không biết. Lược lược suy nghĩ, hắn liền hiểu được tâm tư cẩn thận củaĐường Phi.

“Hắn ở nơi nào.” Đường Phi là người thông minh, Phong Hàn Bích không muốn cùng hắn quanh co lòng vòng.

Hắn? Phượng Thần Anh hơi hơi nghiêng đầu nhìn Đường Phiđem hắn hộ ở sau người, ánh mắt phức tạp.

Đường Phi cười nhạo một tiếng, trong mắt tràn đầy trào phúng: “Nguyên lai lại là muốn đem ngườibắt trở về. Tôn giá nghĩ đến, tôn giá dưỡng là một con cẩu sao? Thời điểm thích thì mang ra chơi đùa, hoặc là ném một cục xương làm cho hắn chạy vây quanh ngươi, thời điểm không thích liền đem người tùy ý xử trí, khiến người ta chịu không nổi muốn chạy, lại cố tình đem ngườibắt trở về. Ta thật sự muốn hỏi tôn giámột chút, làm như vậy rốt cuộc có ý tứ gì?!”

Phong Hàn Bích sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý tẫn hiển.

Phượng Thần Anh trong lòng rùng mình, vội vàng đem Đường Phi kéo đến phía saumình, xuất chưởng cùng đã bay vút đến trước mặt Phong Hàn Bíchliền đối nhau hai chưởng. Phượng Thần Anh vốn thụ nội thương nghiêm trọng,tiếp thêm hai chưởng củaPhong Hàn Bích, kéo Đường Phi lảo đảo lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi rốt cuộc khống chế không được phun ra.

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi thấy Phượng Thần Anh bởi vì mình mà bị thương, dưới tình thế cấp bách kêu tên của hắn, vừa vội vừa tứcgiúp đỡ Phượng Thần Anhcơ hồ đứng không vững.

Phong Hàn Bích thu hồi bàn tay đặt ở sau người, trong ánh mắt lãnh lệ hiếm thấy có một tia bội phục.

“Ngươi bản thân bị trọng thương lại có thể liên tiếp đỡcủa ta ba chưởng, quả thật có chút năng lực.” Phong Hàn Bích lạnh lùng nhìn Phượng Thần Anh nói.

“Hừ, chỉ là ba chưởng mà thôi. Cho dù ta nội thương chưa lành, cũng nhất định có thể đánh thắng ngươi!” Cho dù trước mắt bị vây ở thế hạ phong, Phượng Thần Anh không có chút chật vật, ngữ khí lại cuồng vọng!

Ngay tại thời điểm không khí giương cung bạt kiếm, cánh cửa phòng của Đường Phi “Chi nha” một tiếng mở ra, Chung Như Thủychỉ mặc áo đơn, rõ ràng còn một bộ dáng chưa tỉnh ngủ đứng ở cửa, một bên xoa ánh mắt một bên mơ hồ nói: “Ân ~ như thế nào ồn như vậy? Tiểu Phi Phi, là có thể ăn điểm tâm sao?”

Trong viện ba người sửng sốt, nhất thời cảm thấy đỉnh đầu có thật nhiều quạ đen bay qua, không khí khẩn trương thoáng chốc biến mất vô tung vô ảnh......

“Di? Hành Chi, sao ngươi lại tới đây?” Chung Như Thủy vẻ mặt không thanh tỉnh lắm nhìn Phong Hàn Bích, mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu.

Trước hết phản ứng chính là Phượng Thần Anh, sắc mặt hắn không tốt nhìn Chung Như Thủykhông biết từ nơi nào phóng ra, pha dẫn theo chút nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Ngươi vừa rồi gọi hắn cái gì?!” Vừa hỏi xong sau lại nghĩ tới cái gì, hậu tri hậu giác bỏ thêm một câu: “Ngươi từ trong phòng hắn đi ra?! Tối hôm qua kẻ tránh ở trong phòng hắn là ngươi!”

Chung Như Thủycùng Đường Phi không tự giác đồng thời thân thể buộc chặt, bộ dáng có tật giật mình. Chung Như Thủy là vì Phong Hàn Bích, người này dấm chua so với bình dấm chua đã ủ trăm năm còn lợi hại hơn! Đường Phi là vì, ách, đúng vậy, Đường Phi sắc mặt cũng trầm xuống dưới, hắn chột dạ vì cái gì?

Quả nhiên, Chung Như Thủy ngẩng đầu, liền nhìn thấyPhong Hàn Bích sắc mặt còn đen hơn đáy nồi!

-----------------

## 111. Chương 111

“Ngươi tối hôm qua ngủ ở trên giường người quái dịnày!” Phong Hàn Bích sắc mặt âm trầm nhìn Chung Như Thủy, một tay căm giận chỉ vào Đường Phi.

Đường Phi sắc mặt trầm xuống, còn chưa nói nói đã thấy một đạo thân ảnh “vụt” tiến lên, che ở trước ngườimình, chỉ vào Phong Hàn Bích nổi giận mắng: “Ngươi mẹ nó nói ai là người quái dị!”

Đường Phi như bị sét đánh sững sờ tại chỗ, không phải bởi vì người nhảy ra biện hộ cho hắn là Phượng Thần Anh, mà là Phượng Thần Anh luôn luôn tu dưỡng cùng hàm dưỡng rất tốt, thế nhưng lại giống như đám người đầu đường xó chợ dùng thô tục ngôn ngữ mắng to.

Nguyên bản nghe được Phong Hàn Bích mắng Đường Phi là người quái dị, Chung Như Thủy liền đối hắn thật bất mãn. Nhưng vừa thấy Phượng Thần Anh mắng Phong Hàn Bích mẹ nó -- kia thế nhưng mẹ của hắn chính là mẹ vợ của mình a! Chung Như Thủy lập tức liền nhảy ra đứng ở bên ngườiPhong Hàn Bích, hét lớn: “Ngươi tên bạch mao quái này mắng ai! Dám khi dễ người của ta, muốn chết hay là không muốn sống nữa!” Dứt lời, còn hung tợn nắm đầu quyền một bộ dángmuốn động thủ, chỉ tiếc khí thế quá yếu, không có người đem hắn để vào mắt!

Đường Phi đau đầu chảy mồ hôi, sự tình đã đủ loạn Chung Như Thủy lại còn cho hắn thêm phiền!

Phượng Thần Anh bễ nghễ nhìn Chung Như Thủycao không đến ngựcmình, âm trầm cười.

Chung Như Thủy sửng sốt, biết nguy hiểm cận kề, muốn rời khỏi nhưng không mau bằng động tác Phượng Thần Anh!

Phượng Thần Anh cười lạnh xuất chưởng, lại bị ngườitừ bên cạnh đẩy một phen, Phong Hàn Bích đã sớm nắm cả người Chung Như Thủy thối lui về sau đến phạm vian toàn, chưa kịp trách cứ Như Thủykhông biết tự lượng sức mình, cũng đã vận khí dùng toàn nội lực gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Thần Anh. Dám động đến người của hắn, thật sự là không biết sống chết!

Phượng Thần Anh bị Đường Phi đẩy một phen, chân khí trong bàn tay lập tức bị nhiễu loạn, chân khí nghịch lưu đau đớn làm hắn ho ra máu không ngừng.

Tình hình bỗng nhiên nghịch chuyển khiến ba người còn lại đều sửng sốt, vẫn là Đường Phi trước hết phản ứng lại, bước lên phía trước dìu hắn, một câu thật có lỗi còn chưa nói ra miệng đã bị Phượng Thần Anh hung hăng đẩy ra, cái đẩy này còn dẫn theo vài phần nội lực!

Đường Phi lảo đảo vài bước té lăn trên đất, kinh ngạc nhìn Phượng Thần Anh.

“Tiểu -- Đường đại ca!” Chung Như Thủykhông quên chủ tiệm dấm chua Phong Hàn Bíchđang ở bên cạnh, vội vàng đem ba chữ “Tiểu Phi Phi” nuốt trở lại. Chạy đến bên người Đường Phi nâng lên, lo lắng hỏi: “Ngươi không sao chứ?”

Dựa vào Chung Như Thủy nâng chậm rãi đứng lên, Đường Phi có chút áy náy nhìn Phượng Thần Anh: “Ta......” Một chữ “Ta” vướng ở yết hầu, không biết nên nói cái gì.

Phượng Thần Anh dùng tay lau đi máu trên môi, nhìn Đường Phi. Trong mắt dẫn theo vài phần ủy khuất, vài phần bi thương, còn có một phần lạnh như băng.

Lạnh lùng nhìn Chung Như Thủyđang giúp đỡ Đường Phi liếc mắt một cái, Phượng Thần Anh giữ yên lặng xoay người bước đi. Phong Hàn Bích mắt lạnh nhìn, cũng không có ngăn trở hắn.

Thẳng đến khi thân ảnh Phượng Thần Anh biến mất ở chỗ rẽ, Đường Phi mới bỗng dưng chấn động, vội vàng đẩy ra Chung Như Thủy muốn đuổi theo.

“Đường đại ca!” Chung Như Thủy lo lắng lôi kéo Đường Phi, khuyên nhủ: “Đuổi cái gì mà đuổi a, bạch mao quái kia vừa thấy đã biết không phải người tốt, hơn nữa hắn hiện tại là nhân vậtnguy hiểm, không cần tự chuốc phiền hà!” Phong Hàn Bích ngay tại bên cạnh, phải giúp Tiểu Phi Phingu ngốc này cùng bạch mao quái giết người như ma kia phủ sạch quan hệ, không cần đem chính mình kéo théo vào a!

“Như Thủy, ngươi lưu ở trong này không cần chạy loạn, ta đi đem hắn tìm trở về!” Đường Phi căn bản không có nghe Chung Như Thủy khuyên bảo, kéo ra tay hắn liền đuổi theo. Nếu Phượng Thần Anh bởi vì chuyện vừa rồi chịu kích thích lại biến trở về si ngốc hoặc là bộ dángđiên loạn, lại hoặc gặp phải quan saiđuổi bắt hắn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi! Hắn phải đem Phượng Thần Anh tìm trở về!

“Đường đại ca!” Chung Như Thủytức giận dậm chân, hắn muốn nói cho Đường Phi giờ phút này trong thành nhất định có mật thám đang bí mật đuổi bắt Phượng Thần Anh, nhưng là Phong Hàn Bíchđang ở bên người, hắn không thể hô lên, chỉ đành chạy theo. Nhưng còn chưa chạy được hai bước, đã bị ngườikéo lại góc áo.

Chung Như Thủy phí công làm bộ chạy về phía trước, sau đó tức giận xoay người đối với Phong Hàn Bích giương nanh múa vuốt nói: “Nếu Đường Phi xảy ra chuyện gì, ta liền từ ngươi!”

Phong Hàn Bích ánh mắt híp lại, đem Chung Như Thủy xách đến trước mắt, ngữ khí nguy hiểm: “Ngươi vừa rồi nói cái gì?”

“Ách --” Chung Như Thủy mồ hôi lạnh hạ xuống, vừa rồi nhất thời kích động nói sai...... Nhanh chóng vẫy vẫy đầu, Chung Như Thủy cầm lấy vạt áo Phong Hàn Bíchhổn hển nói: “Ngươi không biết, Đường Phi cùng ta giống nhau, đều là từthế kỷ hai mươi mốt đến! Ý nghĩa của hắn đối với ta là gì ngươi hẳn cũng biết, ta không thể nhìn hắn gặp chuyện không may!”

Phong Hàn Bích cả kinh, Đường Phi này cùngNhư nhi là ngườicùngthế giới?! Nhìn Chung Như Thủykích động, Phong Hàn Bích bất đắc dĩ thở dài, vận khí nội lực trầm giọng nói: “Kính Ảnh.”

Một đạo bóng đen từ ngoài sân lắc mình tiến vào, quỳ gối trước mặt Phong Hàn Bích cùng Chung Như Thủycung kính nói: “Thuộc hạ tham kiến chủ thượng, tham kiến hoàng hậu.”

“Truyền lệnh xuống, tạm thời không nên động tới Phượng Thần Anh cùng bất luận kẻ nàobên người hắn.” Phong Hàn Bích nói xong, nhìn Chung Như Thủy liếc mắt một cái, ý tứ là “Ngươi vừa lòng chưa?” Chung Như Thủy cao hứng mãnh mẽ gật đầu, vừa lòng, phi thường vừa lòng !

“Dạ, thuộc hạ tuân mệnh!” Kính Ảnh lĩnh mệnh mà đi.

Sự tình giải quyết, Chung Như Thủy còn chưa kịp thở một hơi, Phong Hàn Bích thanh âm âm trầm vang lênngay bên tai: “Hiện tại, cùng trẫm vào nhà, hảo hảo giải thích tối hôm qua ngươi vì cái gì ngủ ở trong phòng nam nhân khác!”

Chung Như Thủycả kêu thảm thiết đều chưa có, đã bị Phong Hàn Bích che miệng bắt trở vào trong phòng ngủ của người ta!

----------------------

Thời điểm Đường Phi đuổi theo ra sân, Phượng Thần Anh đã không thấy bóng dáng. Mờ mịt nhìn bốn phía, hoàn toàn nhìn không tới thân ảnhngười nọ. Hắn vừa rồi là ở chỗ rẽ biến mất, Đường Phi xoay người hướng bên phải chạy tới.

Từ Minh Nguyệt phố nơi hắn trụ tìm đếnSát Đường, từ đầu đường tìm đến cuối phố, sau đó tái từcuối phố tìm trở về đầu đường, ước chừng hai canh giờ, Đường Phi vẫn tìm không thấy Phượng Thần Anh.

Thể lực đã sắp tiếp cận cực hạn, Đường Phi mệt mỏi tựa vào chân tường, một bên kịch liệt thở dốc một bên ho khan, hô hấp có chút khó khăn, tâm phế lại truyền đến từng trận đau đớn. Bởi vì thời điểm xuất môn đã quên đội mũ hắc sa, Đường Phi lúc này dung mạo loã lồ ở dướiánh nắng, mặt vặn vẹo hồng hắc bởi vì ho khan càng dữ tợn đáng sợ. Trên đường người đi đường nhìn thấy Đường Phixấu như quỷ mỵ, đều sợ tới mức tránh không kịp, theo đường vòng mà đi.

“Khụ khụ khụ......” Đường Phi vỗ về ngực áp chế phế bộ truyền đến cảm giác không khoẻ, nghỉ ngơi một hồi lâu mới dần dần bình phục lại.

“Gâu gâu!” Nhị Bách Ngũ chạy đến bên ngườiĐường Phi, phe phẩy cái đuôi lo lắng liếm liếm tay Đường Phi. Nó ở thời điểm Đường Phi đuổi theo ra liền vẫn chạy theo, Đường Phi nhưng lại không có chú ý tới.

“Nhị Bách Ngũ......” Đường Phi gian nan đối nó cười cười, thanh âm khàn khàn vô cùng: “Ta tìm không thấy hắn.....”

“Gâu gâu gâu!” Nhị Bách Ngũ cúi đầu cắn góc áoĐường Phi, vẫn lôi kéo hắn về hướng Tây Nam, tựa hồ muốn dẫn hắn đi đâu đó.

Đường Phi vội vàng nhìnNhị Bách Ngũ, thử hỏi: “Ngươi biết hắn ở nơi nào?”

“Gâu gâu!” Nhị Bách Ngũ lại sủa hai tiếng, sau đó lại cắn góc áo Đường Phi kéo kéo.

Đúng rồi, Đường Phi bừng tỉnh đại ngộ. Nhị Bách Ngũ là cẩu, còn cùng Phượng Thần Anh ở chung hơn hai tháng, có thể lợi dụng nó tìm được Phượng Thần Anh !

Đường Phi vội vàng đứng lên, bởi vì đột ngột đứng dậy quá mau làm cho trước mắt bỗng nhiên biến thành một mảnh màu đen, thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất. Dựa vào tườngđợi trận cảm giác chóng mặtkia đi qua, Đường Phi mới chạy theo Nhị Bách Ngũ.

Cùng Nhị Bách Ngũ chạyvề hướng Tây Nam, con đường này không phải ra khỏi thành, mà là đi thông đến Mị hà.

Thời điểm Đường Phi tìm được Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh đã ngã vào bờ sông, thân mình thống khổ cuộn mình thành một khối, nửa thân mình cơ hồ đều tẩm ở trong nước !

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi nhằm phía Phượng Thần Anh, đem ngườinửa kéonửa ôm mang lạilên bờ. Gắt gao ôm Phượng Thần Anhtoàn thân đều đang phát run, Đường Phi cử chỉ điên rồ lầm bầm lầu bầu: “Không có việc gì, không có việc gì ......” Thời gian này đúng lúc là đợt thủy triều của Mị hà, Đường Phi căn bản không dám tưởng tượng nếu hắn không tìm được Phượng Thần Anh hậu quả sẽ thế nào.

“A !” Phượng Thần Anh nằm trong lòng thống khổ gầm nhẹ, mồ hôi sớm làm ướt gương mặttái nhợt, trong miệng vô ý thức cầu xin: “Ô Hương, ta muốn Ô Hương, cho ta Ô Hương !”

Đường Phi biết Phượng Thần Anh lại độc phát, chỉ có thể giống lúc trước gắt gao ôm hắn, thấp giọng nỉ non nói: “Không có việc gì, nhịn một chút sẽ không sao, rất nhanh sẽ trôi qua......”

Phượng Thần Anh nằm ở trong lòng Đường Phi,trong mắt tinh quang chợt lóe, rất nhanh đã bị thống khổ lạnh lùng thay thế. Hung hăng đẩy ra Đường Phi, Phượng Thần Anh thống khổ phủ phục trên mặt đất, điên cuồng mà hướng về phía hắn gầm nhẹ: “Đem Ô Hương cho ta! Ta muốn Ô Hương! Cho ta Ô Hương !” Tiện đà lại lui thân mình gầm gừ: “Phi nhi, ta muốn Phi nhi, Phi nhi......”

Phượng Thần Anh trong mắt lạnh lùng cùng điên cuồng khiến Đường Phi trong mắt xẹt qua một tia thống khổ, hắn biết độc ẩn phát tác làm cho Phượng Thần Anh đánh mất lý trí, lại một chút đều chịu không nổi ánh mắthắn như vậy. Gần ba tháng kia, hắn cùng mình vượt qua độc phát ban đêm, Phượng Thần Anh căn bản không dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn! Người này không phải Đường Ngũ Báchsi ngốc, mà là Phượng Thần Anhchân chính......

Tiến lên cầm lấy tay Phượng Thần Anh đang giãy dụavung loạn, đem người kéo vào trong lòng gắt gao ôm chặt, Đường Phi thống khổ thấp kêu: “Nếu ngươi muốn Phi nhi, sẽ không có Ô Hương! Nếu ngươi muốn Ô Hươngsẽ không có Phi nhi! Ngươi muốn Ô Hươnghay là Phi nhi?!”

Phượng Thần Anh mạnh mẽ chấn động, ánh mắt phát ra u ám, hai tay run run gắt gao ôm thắt lưngĐường Phi, đem mặt thật sâu vùi vào ngựchắn. Tuy rằng so với ba năm trước đây gầy hơn rất nhiều, nhưng cái loại cảm giác quen thuộc này cùng khí tức của hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai!

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh thanh âm khàn khàn run run: “Ta muốn Phi nhi......” Ngươi là Phi nhicủa ta, ngươi thật là Phi nhicủa ta......

Một trận ướt át thấp nhiệt xâm nhập vào ngựcĐường Phi, Đường Phi run lên, Phượng Thần Anh khóc...... Trái tim kịch liệt nhảy lên, trong lòng chỗ sâu nhất kia vốn đã lạnh như băng nay tựa hồ bị chất lỏng nóng bỏng này làm tan chạy, rất rất đau rất rất khó chịu.

Nhị Bách Ngũ lẳng lặng nằm úp sấp ở bên cạnhhai ngườiđang ôm nhau, yên lặng thủ hộ.

Trong khách điếm.

Thiết Hoán thu thập tốt hành lý giản dị, đem sự tình an bài thỏa đáng định xuất phát. Hắn thu được Phượng Thần Anh dùng bồ câu đưa tin, muốn hắn bí mật hồi Hoàng Diệp Thượng Tinh Lâu, tìm Mộc TrạccùngThiên Tinh. Phượng Thần Anh không có đem sự tình phân phó rõ ràng, chỉ là cho hắn đến Hoàng Diệp hỏi Mộc Trạc một sự kiện, mệnh tinh Đường Phi còn phát sánghay không. Sự tình trôi qua ba năm, bọn họ cũng đều biết nguyên lai Phương Lâm tên thật là Đường Phi, tuy rằng không biết nguyên dotrong đó, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không hỏi đến. Hơn nữa chiếu theo tình huốngPhượng Thần Anh, hắn cũng không có biện pháp hỏi. Thiết Hoán không hiểu huyền thuật tinh tượng, nhưng Đạo gia chi thuật gì đó hắn cũng nghe qua một chút. Mỗi người đều có một khỏa mệnh tinh, tinh không mấtngười tất sống, người đã chết tinh tất diệt.

Phượng Thần Anh bảo hắn đi hỏi mệnh tinhĐường Phi, chẳng lẽ là -- Thiết Hoán bị phán đoán của mình dọa cả kinh, điều đó không có khả năng, năm đó bọn họ đều tận mắt thấy thi thểĐường Phi, khối tiêu thi đãbị thiêu hoàn toàn thay đổi. Tuy rằng dung mạo thân thể đều hủy, nhưng thân hình đều cùng Đường Phi không kém mấy, hơn nữa lúc ấy trong lòng hắn còn ôm linh vịHà Tịch, trên người cũng có Phượng Linh phù củaPhượng Thần Anh, tuyệt đối không có sai! Về phần vì cái gì Phượng Thần Anh còn muốn đi hỏi mệnh tinhĐường Phi, Thiết Hoán chỉ có thể nghĩ Phượng Thần Anh quá mức mãnh liệt tưởng niệm, mấy năm nay hắn vẫn đều nói Đường Phi không chết, điên điên khùng khùng si si ngốc ngốc, nhìn ngườitương tự vớiĐường Phi sẽ ôm lấy. Sau khi dùng Ô Hương hắn lại đắm chìm ở ảo cảnh không thể tự kềm chế, tâm trí võ công đều từ từ sa sút. Có lẽ, Đường lão bản kia muốn Phượng Thần Anh caiÔ Hương, cũng không phải chuyện gì xấu.

Nghĩ đến “Đường lão bản”thân phận khả nghi đó, Thiết Hoán lại lo lắng thở dài một tiếng, hắn hiện tại duy nhất hy vọng chính là Phượng Thần Anh không cần tái bị thương tổn. Ba năm này hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, chủ nhân lại một bộ dáng suy sụp,trừ bỏ Phượng chủ nhân, cái gì cũng nhìn không thấy, hắn cùngcha hắn là Thiết Viêmtâm cơ hồ đều bị cắt nát!

“Chi nha” một tiếng, Yến Tự cùng Cốc Dương đẩy cửa đi đến.

“Cái này chuẩn bị xuất phát?” Yến Tự nhìn Thiết Hoán đã đóng gói hảo bọc hành lý hỏi. Thiết Hoán gật gật đầu.

Cốc Dương sờ sờ cằm: “Thiếu chủ rốt cuộc vì cái gì muốn ngươi hồi Hoàng Diệp? Ngươi cũng không biết, bởi vì ngươi không chịu nói hại ta suy nghĩ một buổi tối, đều ngủ không yên!”

“Không phải ta không chịu nói, là thiếu chủ hạ tử lệnh việc này không thể bị người thứ ba biết được.” Thiết Hoán thản nhiên quét Cốc Dương liếc mắt một cái, vác hành lý lên lưng sau vẻ mặt túc mục đối Yến Tự nói: “Di nương, ta vừa đi một hồi nhanh nhất cũng mất hai tháng, trong khoảng thời gian này nhất định phải bảo vệ tốt thiếu chủ, cũng đừng quên dùng bồ câu đưa tin hồi báo trên đảo. Hiện tại cảQuỷ Tà cũng muốn đối thiếu chủ xuất thủ, chủ nhân nếu vẫn không quản, chúng ta căn bản không thể ở dưới tình huống ba đại quốc liên minh đem thiếu chủ an toàn mang về.”

“Di nương tự nhiên hiểu được, ngươi liền an tâm đi hoàn thành nhiệm vụ đi. Trên đường phải cẩn thận, nhớ phải tự chiếu cố mình.” Yến Tự thân thiết đối Thiết Hoán nói.

Thiết Hoán gật gật đầu, lại nói với Cốc Dương: “Chiếu cố hảo di nươngta, nàng hiện tại đang mang thai, nếu là xảy ra chuyện gì, cha ta nhất định sẽ giết ta.” Hai ngày trước Yến Tự bỗng nhiên té xỉu, Cốc Dương mới chẩn ra Thiết đại phu nhânđã có thai hai tháng! Nếu không phải Yến Tự sợ chuyện này nói cho Thiết Viêm sẽ khiến hắn phân tâm, không thể xử lý tốt chuyện trên đảo,không cho bất luận kẻ nào mang tin tức trở về, thì Thiết Hoán đã sớm dùng bồ câu đưa tin cho cha hắn đem người mang về dưỡng.

Yến Tự hơi ngượng ngùng cười, trên mặt tràn đầy vui sướng cùng ôn nhu sắp làm mẫu thân.

“Đương nhiên! Chúng ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố phu nhân, yên tâm đi!” Cốc Dương vỗ ngực cam đoan.

Chiếm được Cốc Dương hứa hẹn, Thiết Hoán mới theo chân bọn họ cáo biệt, ly khai Mị thành.

Thiết Hoán chân trước vừa mới đi, Ưu nhi cùng Mặc Trúc âm thầm bảo hộ Phượng Thần Anh đã trở về khách điếm, vẻ mặt bối rối. Vừa thấy đến Yến Tự cùng Cốc Dương, liền lòng như lửa đốt chạy tới, hô: “Nguy rồi, chúng ta đã đem thiếu chủ đánh mất !”

Yến Tự cùng Cốc Dương ngẩn ra, lại xảy ra chuyện gì?!

---------------

Hoàng Diệp cùng Lang Hiên trên biển phân biên giới, một hòn đảo sương mù dày đặcđơn độc giấu ở trong biển sâu như ẩn như hiện. Đảo này tên là Tần Phượng đảo, hai mươi lăm năm trước, thái tử đời trước của Hoàng Diệp từ bỏ thiên hạ giang sơn, cùng một gã nam tử tuyệt sắc thần bí chạy trốn tới hòn đảo đơn độc này ẩn cư, đặt tên là Tần Phượng đảo. Nơi này, cũng là chỗ Phượng Thần Anh lớn lên.

Trung tâmTần Phượng đảo, có một gian thạch thất. Thạch thất bốn phía được phong bế thành một hình cungvòng tròn, liền trông như một tòa thạch mộ. Chỉ có chính giữa thạch thất mới có một đạo cơ quan cửa đá, trừ bỏ Tần Diệp, không còn ai biết vị trí cơ quan. Mà bộ mặt thật sự củathạch thất, lại là một thạch độngdo thiên nhiên hình thành. Thạch động bốn phía đều bị người công phu mài bóng loáng không chút sần sùi, hai ngọn đèn giắt ở trên bức tường băng, mặt trên đốt hai ngọn đuốc hàng năm không tắt. Trong thạch động hết thảy đều thực đơn sơ, cơ hồ đều dùng băng khắc thành vật phẩm, quanh năm tản mát ra hàn khímàu trắng. Ở trung tâm thạch động, đặt một chiếc giường bằng băng đá điêu khắc tinh mỹ. Một nam tử trẻ tuổi mặc một thân áo trắng, dung mạo tuyệt sắc,không có chút biểu tình nằm ở trên giường, dùng tơ lụa màuđen đắp chung quanh. Nếu không phải bờ ngực của hắnhơi phập phồng, nhất định nghĩ đến kẻ đang nằm trên giường đá này chỉ là một khối băng thi xinh đẹp vĩnh viễn sẽ không thối rữa.

Ở ven giường, Tần Diệp ngồi bên ngườinam tử xinh đẹp, mắt tràn đầy lưu luyến si mê. Bàn tay to ấm áp nhẹ vỗ về hai mátái nhợt lạnh như băng củanam tử, đầu ngón tay xẹt qua lông mithanh tú khả ái, lông mi cong vút giờ phút này lại nhắm chặt, sau đó vuốt đến chiếc mũi tinh xảo, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mỏng manh không chút huyết sắc.

Ngón cái tinh tế vuốt ve môi nam tử, Tần Diệpcúi đầu dùng môi của mình ấn một dấu hôn lênđôi môi không hề có độ ấm của hắn, một giọt nước mắt nhỏ xuốngtrên gương mặt nam tử.

“Hoa nhi, mau tỉnh lại đi, ngươi đã ngủ hai mươi năm, ngươi thật sự không cần ta sao? Ngươi thật sự không cần nhi tử củachúng ta sao? Hắn đã gây họa, hại chết chính người mình yêu, ngươi thật sự mặc kệ hắn sao......” Cuối cùng một câu hóa thành thở dài, biến mất ở trong băng phòng lạnh lùng oánh khiết.

Bỗng dưng, nam tử kia lông mi cong dài cơ hồ run rẩy không thể phát hiện.

---------------

## 112. Chương 112

Phượng Thần Anh lại biến thành thần trí không rõ. Đường Phi ở bờ Mị hà cùng Phượng Thần Anh độc ẩn phát tác bồi suốt một buổi chiều, đợi Phượng Thần Anh qua khỏi hắn mới phát hiện Phượng Thần Anh lại là một bộ dáng ai cũng không nhận biết, cô đơn ôm hắn kêu Phi nhi, tựa như ba tháng trước vừa gặp giống nhau.

Đường Phi kinh nghi bất định chỉ có thể mau mau đem Phượng Thần Anh dỗ trở về nhà, còn chưa tiến vào gia môn liền nhìn thấybên ngoài tiểu viện đơn giản của mình đã bị người vây kín một tầng. Cái này khiến Đường Phi không thể bận tâm Phượng Thần Anh đang phátbệnh, chỉ phải lôi kéo Phượng Thần Anh ba bước cũng chỉ hai bước (ý nói động tác nhanh chóng)đẩy ra những người đó, vọt vào.

Trong phòng chính, chỉ thấy Phong Hàn Bích vẻ mặt thản nhiên ngồi ở trước bàn gỗ uống trà, Chung Như Thủy rất là hiền lành ngồi ở bên người hắn, một bộ dáng tiểu tức phụ biết vâng lời. Mà đối diệnbọn họ, Yến Tự cùng Cốc Dương đangngồi vẻ mặt nghiêm túc, còn có Mặc Trúc cùng Ưu nhivẻ mặt phẫn nộ, duy độc không thấy Thiết Hoán.

“Các ngươi đang làm cái gì?!” Đường Phi sắc mặt âm trầm nhìn bọn họ, gương mặt bị thiêu hủy bởi vì lửa giận mà trở nên vặn vẹo, xấu dọa người.

“Thiếu chủ | Các chủ!” Mặc Trúc cùng Ưu nhi nhìn đến Phượng Thần Anh phía sau Đường Phi,vẻ mặt kinh hỉ kích động, Yến Tự cùng Cốc Dương lại là vẻ mặt yên tâm, đứng dậy cung kính đối Phượng Thần Anh cúi đầu, nói: “Thiếu chủ.”

Mặc Trúc vui sướng tiến lên muốn xem xét Phượng Thần Anh có bị thương hay không, không đợi Đường Phi ngăn cản, Phượng Thần Anh liền vẻ mặt sợ hãi tránh ở sau lưngĐường Phi, một đôi mắt phượngxinh đẹp tràn đầy xa lạ cùng kinh hoảng nhìn mọi người, nhát gan nói: “Phi nhi, ta sợ......”

“Này -- Các chủ, ngài lại......” Mặc Trúc khiếp sợ nhìn Phượng Thần Anhcực độ ỷ lại “Đường lão bản”, đã đoán được Phượng Thần Anh điên chứng lại tái phát! Chỉ là xem “Đường lão bản” kia bộ dángxấu xí, nghĩ Các chủ thế nhưng đem hắn trở thành công tử, trong lòng cũng rất không thoải mái.

Cốc Dương thần sắc căng thẳng, tiến lên nhìn sơ quasắc mặt tái nhợt hoảng sợ củaPhượng Thần Anh, nghiêm túc nói với Đường Phi: “Hôm nay thiếu chủ là chịu kích thích gì? Hoặc là, bị thương?” Lúc trước Đường Phi thỉnh lão đại phu kia y thuật cũng không kém, Vân Chi cũng quả thật dược tính linh mẫn, lại thêm Thiết Hoán Ưu nhi cùng Mặc Trúc cấp Phượng Thần Anh trị thương, tạm thời ổn định chân khí hỗn loạn trong cơ thể hắn. Cốc Dương nguyên tưởng rằng ít nhất có thể làm cho Phượng Thần Anh bảo trì thanh tỉnh một đoạn thời gian, đợi tới khi viện quân trên đảo đến. Nhưng ai biết chưa tới năm ngày, Phượng Thần Anh lại biến thành bộ dáng này!

Chuyện Phượng Thần Anh hút Ô Hương không thể bị Chung Như ThủycùngPhong Hàn Bích biết, cho nên Đường Phi theo bản năng nhìn về phía Phong Hàn Bích, thậm chí ngay cả Chung Như Thủy đều có chút chột dạ nhìn hắn. Phong Hàn Bíchgiống như không có việc gì tiếp tục uống trà, hắn bất quá đánh Phượng Thần Anh ba chưởng mà thôi, người lại không chết, có gì mà phải khẩn trương a!

Mặc Trúc nhìn ra Đường Phi thần sắc khác thường, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía Phong Hàn Bích, mắng: “Nguyên lai là ngươi! Ta đã nói người này khả nghi! Tặc nhân, dám đả thương Các chủnhà ta, ta không tha cho ngươi !” Nói xong, giơ lên quyền định giáo huấn Phong Hàn Bích một trận.

“Dừng tay!” Đường Phi nhanh chóngcản hắn: “Ai dám ở nhà của ta động thủ, liền cút ra ngoài cho ta!” Đường Phi là cố ý nói như vậy, Phong Hàn Bích võ công sâu không lường được, thậm chí cả Phượng Thần Anh cũng không nhất định có thể từ trên tay hắn toàn thân trở ra, Mặc Trúc bất quá là thiếu niên còn không đến hai mươi, công phu mèo quào kia còn chưa đủ nhét kẻ răng ngườita!

Mặc Trúc ngạnh sinh sinh đem quyền thu trở về, sau đó căm giận trừng mắt nhìn Đường Phi liếc một cái, tức giận không thèm nhắc lại. Nếu không phải Các chủ nhà hắn hiện tại ỷ lại người quái dịnày như vậy, bản thân mới sẽ không thèm nghe lới hắn đâu!

“Lập tức đem những người trong viện đuổi đi, nếu như bị láng giềng nhìn thấy còn tưởng rằng ta là giang dương đại đạo gì đó! Tại hạ còn muốn ở trong này sinh hoạt, mời các ngươi không cần làm phiền hà ta bị người khác nói ra nói vào!” Đường Phi vẫn như cũ, ngữ khí lạnh lùng cứng rắn nói.

“Như thế nào có thể đuổi đi?!” Ưu nhi là người thứ nhất phản đối: “Hôm nay thiếu chủ chính là bởi vì ngươi chiếu cố không chu toàn mới khiến chúng ta để hắnmất tích, hơn nữa nơi này còn có hai ngườithân phận khả nghi, ai biết bọn họ có thể hay không thương tổn thiếu chủ nhà chúng ta? Thiếu chủ hiện tại lại biến thành như vậy, cả năng lực tự bảo vệ mình đều không có, các tử sĩ này đều phải bảo vệ thiếu chủ!”

Đường Phi lạnh lùng liếc Ưu nhi một cái, Ưu nhi rùng mình, thoáng chốc nói không ra lời.

“Hắn là đệ đệ của ta --” Đường Phi duỗi tay, ngón trỏ thon dài trắng nõn có chút kiêu ngạo chỉ vào Chung Như Thủy, sau đó lại chuyển hướng sang Phong Hàn Bích: “Hắn là tiểu đệ phu. Còn có cái gì nghi vấn sao? Không còn vấn đề đều gọi nhữngngườikia cút hết cho ta, đại phu lưu lại!”

Chung Như Thủy bị Đường Phi một phen giới thiệu khiến một miệng nước trà vướng ở hầu gian, thiếu chút nữa bị sặc chết! Phong Hàn Bích lại là thực bình tĩnh giúpChung Như Thủyvuốt lưng thuận khí, trong lòng thầm nghĩ Đường Phi này cũng thực khá.

Ưu nhi cùng Mặc Trúc bị lời nói có chút kinh thế hãi tục của Đường Phi làm hoảng sợ, bất quá lập tức nghĩ đến lúc trước Phượng Thần Anh cùng Đường Phi, lại bình thường trở lại, chỉ là sắc mặt vẫn rất kém cỏi.

Yến Tự cùng Cốc Dương liếc nhau, sau đó cho đối phương nhẹ nhàng gật đầu. Yến Tự trước tiến lên một bước, mỗi tay một người lôi kéo Ưu nhi cùng Mặc Trúcmuốn lưu lại, thấp giọng nói: “Chúng ta ở trong này đông người phức tạp, sẽ gặp nhiều phiền toái không cần thiết, cũng sẽ dẫn tới người khác chú ý. Đều đi về trước, Cốc Dương sẽ chiếu cố tốt thiếu chủ.”

Mặc Trúc cùng Ưu nhi sắc mặt cực kém, nhưng Yến Tự nói cũng không phải không có đạo lí. Chỉ là người quái dị kia thái độ thật sự làm cho người ta bực mình bốc hỏa!

“Hừ, nếu Các chủ nhà ta xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi!” Mặc Trúc hung tợn thốt một câu uy hiếp, cùng Ưu nhi không tình nguyện rời đi. Yến Tự tiến lên đối Đường Phi cúi cúi, nhẹ giọng nói: “Phiền toái Đường lão bản chiếu cố thiếu chủ, thiếu chủ giờ phút này thần trí không rõ, nếu có mạo phạm thỉnh ngài thông cảm.”

“Thỉnh phu nhân yên tâm.” Đường Phi đối Yến Tự thản nhiên gật đầu, chỉ là không biết vì sao cố ý như vô tình tránh đi ánh mắtYến Tự. Yến Tự đối hắn mỉm cười, cáo từ mang theo người ly khai.

Đợi những người nên đi đều đi rồi, Đường Phi mới nhắm lại hai mắt nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi thấy Yến Tự, lại làm cho hắn nhớ tới Hà Tịch, trong lòng miệng vết thương chưa bao giờ khép lại mới vừa đau lên. Nay Phượng Thần Anh là bộ dáng này, hắn vừa thống khổ vừa mâu thuẫn.

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh vẫn đem mặt chôn ở sau gáy Đường Phi tránh né “người xa lạ”, bả đầu nâng lên, ôm Đường Phi thắt lưng gầy nhỏ nhẹ nhàng gọi.

Đường Phi đã sớm quen thuộc Phượng Thần Anhnhư vậy, vỗ vỗ tay hắn đem hắn kéo đến trước mặt, nói với Cốc Dương: “Đại phu, ngươi giúp hắn nhìn một cái, hắn sáng nay...... bị thương.”

Cốc Dương sửng sốt, nói tiếng “Được”liền làm bộ muốn lôi kéo Phượng Thần Anh ngồi xuống bắt mạch, Phượng Thần Anh tay co rụt lại, lại dính ở bên ngườiĐường Phi, không chịu cho Cốc Dương xem.

“Nghe lời, chẩn mạch xong đêm nay cho ngươi ăn ngon.” Đường Phi lôi kéo Phượng Thần Anh ngồi xuống dỗ dành, sau đó ý bảo Cốc Dương bắt mạch. Cốc Dương hoàn toàn không để ý hành vi dỗ tiểu hài tử của, bình tĩnh cấp Phượng Thần Anh vẫn thoáng bất an bắt mạch.

Chung Như Thủy đã sớm đem một đôi mắt to còn trừng lớn hơn nữa, miệng mở đến có thể nhét vào một quả trứng gà! Bạch mao quái này buổi sáng còn hoàn hảo, như thế nào đến buổi chiều liền biến thành ngốc tử?! Vụng trộm dùng khửu tay đỉnh đỉnh bụngPhong Hàn Bích, Chung Như Thủy dùng ánh mắt dò hỏi: Ngươi sáng nay xuất thủ nặngnhư vậy? Đem người đánh đến ngây ngốc!

Phong Hàn Bích tức giận liếc trắng mắt, dùng ánh mắt trả lời hắn: Cái này không liên quan đến ta!

Cốc Dương ngưng thần tĩnh khí cấp Phượng Thần Anh xem mạchhồi lâu, sắc mặt từ ngưng trọng đến chú tâm lạibiến thành lo lắng, Đường Phi ngồi xem tâm đều theo sắc mặt hắn thay đổi liên tục.

“Thế nào?” Đường Phi thanh âm có chút gấp gáp.

Cốc Dương lắc lắc đầu, nói: “Vẫn như cũ, bất quá nội thương so với trước kia nặng hơn.” Nói xong, ánh mắt có chút giống như vô tình liếc Phong Hàn Bíchmột cái, hắn tuy rằng không có võ công, nhưng cũng phát hiện ravị “đệ phu” vì thân thủ bất phàm, trong viện có thể đả thương Phượng Thần Anh cũng chỉ có hắn.

Đường Phi trong lòng đau đớn, kỳ thật chuyện hồi sáng này hắn cũng có trách nhiệm, nếu không phải Phượng Thần Anh giúp hắn đỡ hai chưởng lại bị mình đẩy một phen, nhất định sẽ không như vậy .

“Nếu ta có đượcVân Chitrăm năm, có thể hay không chữa khỏi nội thương củahắn?” Đường Phi trầm giọng hỏi.

Cốc Dương ngẩn ra, vì cái gì “Đường lão bản” quan tâm thiếu chủ như thế, Vân Chitrăm năm cho dù hắn táng gia bại sản cũng mua không nổi đi? Nghĩ nghĩ, Cốc Dương mới nóichi tiết: “Cái này, thiếu chủ nội thương không phải bình thường, phần lớn luyện tập nội công tâm pháp đều là chiêu số chí âm chí huyền, cho dù chiếm được Vân Chitrăm năm, so với hiện tại cũng không có công hiệu hơn bao nhiêu.”

“Nếu vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền thật sự chỉ có thể mặc kệ? Lão đại phu đã nói qua, nếu hắn cứ tiếp tục như thế, hắn sớm hay muộn sẽ......” Đường Phi chợt nhận thấy chính mình tựa hồ quá mức kích động, nhắm lại miệng không nói tiếp.

Cốc Dương có chút đăm chiêu nhìn Đường Phi, nói: “Cũng không phải không có cách nào, chỉ là có chút khó khăn, cũng có mạo hiểm. Cần rất nhiều ngườivà vật, chúng ta cần thời gian.”

“Cần thời gian...... Khụ khụ khụ......” Đường Phi thì thào lặp lại lời Cốc Dương, lại bắt đầu ho nhẹ, trong mắt sầu lo càng ngày càng nặng.

Chung Như Thủy nhìn xem Đường Phi, lại nhìn xem Phượng Thần Anhcặp mắt hoa si nhìn chằm chằm Đường Phi, mới nhớ tới tối hôm qua chính mình đem hết thảy mọi chuyện của bản thân kể ra, mà mọi thứ của Đường Phi hắn đều không biết! Bạch mao quái này rốt cuộc là quan hệ thế nào với Đường Phi a? Đường Phi như thế nào giống như thực khẩn trương vì hắn? Còn có còn có, bạch mao quái như thế nào liền biến thành ngốc tử? Sáng nay hắn còn đối Đường Phi phát giận, thoáng chút ngẩn người lại dán chặt vào Đường Phi?

Chung Như Thủy vuốt cằm cười trộm, hai người kia có điểm cổ quái nga......

“Phi nhi, ta đói bụng!” Phượng Thần Anh đang xoa xoa bụng mình, hơi có chút ủy khuất nói.

Đường Phi sửng sốt, cúi đầu nhìn Phượng Thần Anh, gật gật đầu, sau đó trầm mặc đi hướng phòng bếp.

Chung Như Thủy tròng mắt chuyển hai cái, nhảy dựng lên nói: “Ta đi hỗ trợ!”

“Ân?” Lần này đến phiên Phượng Thần Anh choáng váng, hô “Phi nhi, ta cũng hỗ trợ” Cũng nhanh chóng đứng dậy đuổi theo.

Trong phòng bỗng nhiên chỉ còn lại Phong Hàn Bíchcùng Cốc Dương, nhất thời không khí an tĩnh có chút quỷ dị.

Phong Hàn Bích trừ bỏ đối với Chung Như ThủycùngTiểu Trùngsẽ lộ ra ôn nhu cùng tươi cười hiếm thấy, thời gian còn lại đối với hết thảy ngoại nhân đều là một tòa băng sơn mặt thandi động, nhưng khí thế thì dị thường bức nhân. Cho nên, Cốc Dương rất nhanh liền ngồi không yên.

Ót tràn ra một giọt mồ hôi lạnh, Cốc Dương vụng trộm ngắm Phong Hàn Bíchđang ngồi, Phong Hàn Bích dường như không có việc gì, cầm lấy cái chén uống trà. Ót tràn ra giọt mồ hôi lạnh thứ hai, Phong Hàn Bích uống xong một ngụm nước trà cuối cùng trong chén thì buông xuống. Khi Cốc Dương đầu đã đầy mồ hôi lạnh, Phong Hàn Bích bỗng nhiên trầm giọng nói: “Đại phu, mặt trời lặn về Tây, ngươi hẳn cũng phải về phủ ăn cơm chiều?”

Thanh âm không mang theo một tia độ ấm, thậm chí không mang theo một tia phập phồng, Cốc Dương gian nan nuốt nước miếng một cái, câu “Ta muốn lưu lại ăn chực cơm” kia thật sự nói không nên lời.

Cốc Dương đi rồi, chỉ để lại một lọ thuốc, nghe nói là đan dượcthánh phẩm chữa thương, cấp Phượng Thần Anh mỗi ngày ăn một viên, có thể ổn định nội thương đừng chuyển biến xấu.

Khi sắc trời bắt đầu tối, Đường Phi bưng một khay đầy đồ ăn đi ra, sau lưng còn có Phượng Thần Anh giống như cái đuôi bám theo, Chung Như Thủy bưng thùng cơm đi cuối cùng, oán niệm trừng mắt Phượng Thần Anh. Đều là bạch mao quái này theo đuôi, hại hắn cái gì cũng hỏi không được!

Bốn người ngồi xuống sau liền bày ăn, thức ăn trên bàn cơ hồ đều là xuất phát từ tay Chung Như Thủy. Tuy rằng Chung Như Thủythường thường hết ăn lại nằm, tham tài háo sắc, khi thiện sợ ác, cáo mượn oai hùm, biểu hiện giả dối(=.=”), nhưng hắn đối với nấu cơm lại rất có tâm đắc. Trên bàn duy nhất một đĩa xuất xứ từ tay Đường Phi chính là hai quả trứng luộc chưa chín kia, lúc này Phượng Thần Anh là một bộ dángôm lấy đĩa trứng ăn sống ăn chết, ai cũng không thấy được cái người đang vùi đầu vào ăn đó trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng cùng kích động không rõ ý nghĩa. Chung Như Thủycó chút hâm mộ cùng ghen ghét nhìn hắn, trong nhà Đường Phi chỉ còn hai quả trứng gà, chỉ có thể làm hai cái trứng luộc lòng đào, đều bị bạch mao quái kia đoạt đi! Hắn đều đã rất nhiều nămchưa ăn qua trứng luộc lòng đào a!

Phong Hàn Bích không ngừng gắp rau choChung Như Thủy, ý đồ giảm thấp oán niệm của hắn. Đường Phi yên lặng cúi đầu ăn cơm, cũng không gắp rau. Phượng Thần Anh rốt cục đem trứng gà ăn xong mới ngẩng đầu, trong miệng đầy lòng đỏ trứng, xem Đường Phi không gắp rau chỉ buồn rầu ăn cơm trắng, thực thuận tay cầm lấy một đĩa nấm xào thịt hướng trong bát Đường Phi đổ xuống–cái đĩa liền lập tức ít đi hơn phân nửa.

Đường Phi ngẩng đầu nhìn Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh hướng hắn ngây thơ vô tội cười, một hàngrăng trắng giơ lên nói: “Phi nhi, dùng bữa!”

Chung Như Thủy trừng mắt nhìn Phượng Thần Anh liếc một cái, vẻ mặt bất mãn. Thuận tay cầm lấy một đĩagà nướngtrước mắt, hướng trong bát Phong Hàn Bíchvẫn đang gắp rau cho hắn mà bản thân vẫn chưa ăn chút gìđổ xuống–trên đĩa liền chỉ còn lại phần phao câu và đầu gà.

“Phong Hàn Bích, ăn gà!”

Ân?! Phượng Thần Anh trừng mắt, cầm lấy một đĩa khổ qua đổ hết vào trong bát mình, sau đó giao cho Đường Phi nói: “Phi nhi, ăn khổ qua!”

Hừ! Chung Như Thủy cười lạnh một tiếng, vươn tay cấp chính mình múc đầy một bát canh, chậm rãi nhấm nháp uống một ngụm, sau khinh bỉ nhìn Phượng Thần Anh nói: “Ngây thơ.”

Đường Phi cùngPhong Hàn Bích đồng thời cúi đầu, cắn môinhịn cười rất vất vả.

Bỗng nhiên, ai cũng đều cảm giác được trong không trung ngưng trệ sát khí. Phong Hàn Bích đem Chung Như Thủykéo lại, vững vàng hộ ở trong lòngmình, cảnh giác nhìn Phượng Thần Anh. Đường Phi nhanh chóngvươn taylên một đầu bạccủa Phượng Thần Anh sờ sờ, nếu Phượng Thần Anh đả thương Chung Như Thủy, Phong Hàn Bíchthật sự sẽ không bỏ qua hắn!

“Không được phép phát hỏa! Không được phép đả thương người! Nếu không ta sẽ không cần ngươi!” Đường Phi vừa trấn an mang theo uy hiếp, lập tức liền đem lửa giận của Phượng Thần Anh đều tiêu diệt, ủy khuất nhìn Đường Phi liếc mắt một cái, bỏ lại chiếc đũa rồi đi ra ngoài. Nhị Bách Ngũđang ăn nhìn thấy Phượng Thần Anh đi rồi, nhanh chónggặm một cục xương cũng chạy theo.

Đường Phi có chút xấu hổ nhìn Phong Hàn BíchcùngChung Như Thủy, nghĩ nghĩ vẫn là giải thích: “Hắn, ba năm trước đây tẩu hỏa nhập ma, liền biến thành như vậy, thật có lỗi.” Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài.

Nga! Chung Như Thủy bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tẩu hỏa nhập ma a! Từ trước hắn thích nhất là xem tiểu thuyếtvõ hiệp, Chu Bá Thông -- dưới ngòi bút của Kim Dung -- chính là như vậy, thời điểm luyện công tẩu hỏa nhập ma, sau liền biến thành si ngốc điên điên khùng khùng, còn có Kim Mao Sư Vương kia -- cũng là như vậy, điên cuồng chứng phát tác liền tùy tiện giết người. Nguyên lai bạch mao quái cũng như vậy! Bỗng nhiên, Chung Như Thủy có chút đồng tình với Phượng Thần Anh, luyện võ luyện thành như vậy cũng thật khiên cưỡng.[Tác giả nhịn không được phun trào:Thủy Thủy a, hắn không phải bởi vì luyện công, là vì Đường Phi mà thành như vậy! Ngườita không phải võ si, mà là tình si a!!!]

Phong Hàn Bích có chút đăm chiêu, vừa rồi hắn khẳng định Phượng Thần Anh lộ ra sát khí nháy mắt là thanh tỉnh, chỉ là hắn vì sao phải giả thành một bộ dáng si ngốc? Chẳng lẽ bởi vì Đường Phi? Xem ra tất yếu phải điều tra rõ ba năm trước đây Phượng Thần Anh đến tột cùng vì sao phải hành hạ đến chết hoàng tộc Hoàng Diệp.

Viện ngoại, Phượng Thần Anh ngồi ở trên thềm đá lạnh lẽo, ôm Nhị Bách Ngũđang gặm xương nhìn trời. Đường Phi vô thanh thở dài, đi qua ở bên người hắn ngồi xuống.

“Không phải nói đói bụng, mới ăn hai cái trứng gà liền no rồi?” Đường Phi cũng học theo Phượng Thần Anh ngẩng đầu nhìn ánh sao sáng trên trời đêm, nhẹ giọng nói.

Phượng Thần Anh cúi đầu xuống, nhìn Đường Phi giật giật môi, cũng không nói chuyện.

Đường Phi cũng cúi đầu, chống lại ánh mắtPhượng Thần Anh, lẳng lặng chờ hắn lên tiếng.

Phượng Thần Anh giương miệng, qua thật lâu mới sáp thanh nói: “Phi nhi,đừng chán ghét ta, ta sẽ nghe lời, ngươi đừng đuổi ta đi......”

Nhưng mà, cho dù ta không đuổi ngươi, ngươi thủy chung cũng muốn rời đi, ta cũng, sẽ không tái cùng ngươi ở một chỗ. Đường Phi trong lòng im lặng nói.

Đường Phi vỗ vỗ đầu của hắn, lôi kéo hắn đứng dậy: “Đi, ăn xong cơm đã, nếu buổi tối đói bụng ta sẽ không nấu thức ăn khuya cho ngươi.”

Phượng Thần Anh rốt cục cao hứng gật đầu, tiến lên ôm Đường Phi cọ xát đi vào nhà, tuy rằng vẫn xem Chung Như ThủycùngPhong Hàn Bích không vừa mắt, nhưng tâm tình tốt hắn không có tái so đo.

Hoàng Diệp.

Tần Nghị xem xong mật hàmtrong tay, chúc quang chớp sáng không ngừng chiếu vào mắt mắt, có loại lạnh lẽo sâu thẳm.

“Tìm hơn nửa năm, rốt cục biết hắn ở nơi nào.” Tần Nghị đem mật hàm đưa cho Thuần Vu Quyếtbên cạnh. Thuần Vu Quyết vừa thấy, kinh hô: “Phượng Thần Anh nhưng lại tránh ở Quỷ Tà?! Hắn, hắn còn ở Mị thành giết mười hai người, nơi đó thế nhưng là hoàng đô!” Thuần Vu Quyết mạnh mẽ xiết chặt mật hàmtrong tay, đối Tần Nghị nói: “Ca ca hiện tại ở Mị thành, hắn có thể hay không có nguy hiểm?!”

“Phong Hàn Bích là loại người nào? Hắn sẽ cho một người điênnhư vậy chạy đến cửa nhà giương oai sao?” Tần Nghị trấn an Thuần Vu Quyết: “Huống hồ ca ca của ngươi đang ở hoàng cung, có nhiều đại nội cao thủ che chở như vậy sẽ không có việc gì.”

Tần Nghị vừa mới dứt lời, một đạo bóng đen lắc mình mà vào, quỳ gối trước mặtTần Nghị, hai tay đang cầm một phong mật tín.

Tần Nghị lấy qua, đối người nọ phất phất tay, người nọ lại nhanh chóng tiêu thất.

Mở ra tinh tế đọc, Tần Nghị sắc mặt càng ngày càng khó coi.

“Làm sao vậy?” Thuần Vu Quyết nhịn không được hỏi.

“Biểu ca gởi thư, hắn nói Phong Hàn Bích không biết đang làm cái quỷ gì, thế nhưng vẫn không cùng chúng ta hợp tác, thậm chí không phái người đi bắt Phượng Thần Anh,để mặc hắn ở Mị thành tiêu dao!” Tần Nghị tức giận vỗ bàn. Hắn cùng với Lang Hiên liên thủ đuổi giết Phượng Thần Anh ba năm, đến bây giờ vẫn là một chút biện pháp đều không có, Phong Hàn Bíchkia cư nhiên không thèm quan tâm như vậy!

“Cái gì? Phong Hàn Bích cũng hồ đồ rồi sao? Nếu Phượng Thần Anh điên chứng phát tácđánh giết vào hoàng cung, không phải hại đến ca ca cùng chất nhi của ta?” Thuần Vu Quyết vừa giận vừa tức nói.

Tần Nghịcẩn thận suy nghĩ sâu xa, mới nói: “Đừng nóng vội, Phong Hàn Bích không giết, trẫm sẽ giết! Hiện tại đã biết chỗ Phượng Thần Anh tọa lạc, tại sao phải sợ hắn chạy mất? Trẫm hiện tại phải đi an bài cao thủ nhất đẳng lẻn vào Quỷ Tà, thềphảilấy được đầu Phượng Thần Anh!”

Thuần Vu Quyết gật gật đầu, vẻ mặt xơ xác tiêu điều, ai cũng không thể thương tổn ca ca của hắn!

## 113. Chương 113

Phượng Thần Anh lần này phát bệnh, tổng cảm giác so với lúc trước bất đồng rất nhiều. Tỷ như, tuy rằng vẫn thích dán chặt Đường Phi, nhưng so với từ trước càng thích động tay động chân, nơi này kiểm tra, nơi đó xoa bóp, ngẫu nhiên còn thích tiến đến bên cổ hắn hôn môi, nếu là Đường Phi nghiêm mặt giáo huấn, Phượng Thần Anh liền một bộ dáng ngây thơ cực kỳ vô tội, làm hại Đường Phi buồn bực dị thường, cuối cùng cũng chỉ có các để mặc hắn. Lại tỷ như, đối với Đường Phi làm nũng ngày càng nghiêm trọng, mỗi bữa cơm đều đòi ăn trứng luộc chưa chín, ôm bàn ăn không cho bất luận kẻ nào tiếp cận, thường thường khiếnChung Như Thủytức giận muốn giết người. Tái tỷ như, hắn sẽ ở thời điểm Chung Như Thủy khi dễ hắn hoặc là khi Đường Phi không để ý, liền cởi bỏ dây xích Nhị Bách Ngũ, uy phong lẫm lẫm kêu: “Nhị Bách Ngũ, lên! Cắn cái mông nhỏ kia!” Linh ta linh tinh......

Ngốc tử, cũng sẽ tiến hóa thành ngốc tử có vẻ cao cấp hơn một chút sao? Sau khi ăn xong, Đường Phi nằm ở ghế trúc trong viện, nhìn sao trời suy nghĩ.

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh tắm rửa xongtừ phòng tắm đi ra, thẳng hướng đến phía sauĐường Phi, một phen ôm hắn. Trên người còn mang theo hơi nước thấp nhiệt, một đầu tóc bạc ướt sũng ở bầu trời đêm phiếm màu ngân quang, càng thêm chói mắt.

“Đến phía trước.” Đường Phi vỗ vỗ tay Phượng Thần Anh, sau đó tránh ra một vị trí cấp Phượng Thần Anh,

Phượng Thần Anh chạy đến trước ghế trúc ngồi xuống, Đường Phi cầm lấy khăn bố lau tóc cho hắn. Tóc bạc một sợi lại một sợi ở trong tay mình rớt xuống tản ra, Đường Phi cẩn thận lau khôcho hắn. Mỗi lần thay Phượng Thần Anh lau tóc, hắn đều rất muốn hỏi một câu, hắn đến tột cùng vì cái gì tẩu hỏa nhập ma, hắn vì cái gì mà hút Ô Hương, vì cái gì, năm đó muốn bỏ hắn mà đi......

Dần dần, Đường Phi ngừng tay, không tự giác cúi người tiến lên dựa ở trên tấm lưng dày rộng ấm áp củaPhượng Thần Anh, biết rõ không có đáp án, lại vẫn thấp giọng nỉ non: “Ngươi đến tột cùng có yêu ta hay không? Ba năm trước đây vì cái gì bỏ talại......”

Phượng Thần Anh thoáng run lên không thể nhận ra, hai tay đặt ở trên đùi bỗng dưng nắm chặt, thật lâu sau, hắn mới dùng thanh âm hơi buồn ngủ nói: “Phi nhi, ta mệt......”

Đường Phi cười tự giễu, đúng vậy, Phượng Thần Anh đã biến thành ngốc tử, cho dù là thanh tỉnh cũng sẽ không nhận ra hắn, hắn đời này đều không có được đáp án.

Đứng dậy sờ sờ đầu hắn, còn có chút ướt, liền nói: “Chờ một chút, đợi khô mới đi ngủ.”

“Ân.” Phượng Thần Anh nhẹ giọng đáp, cúi đầu bộ dáng tựa hồ là thực mệt nhọc.

Lại qua một lát, Đường Phi sờ sờ đầuPhượng Thần Anh, mới lôi kéo Phượng Thần Anh về phòng. Mười ngày qua hắn đều cùng Phượng Thần Anh ngủ chung. Nguyên nhân là Phong Hàn Bíchthân làm vua một nước kia, sao với những kẻ thất nghiệp còn muốn thanh nhàn hơn, ở lại trong này không chịu đi, vốn Chung Như Thủy đề nghị hắn cùng Đường Phi ngủ một phòng, Phong Hàn Bíchcùng Phượng Thần Anh ngủ một phòng, nhưng bị Phong Hàn Bíchdùng võ lực kiên quyết phủ định! Phượng Thần Anh cũng sống chết ôm chặt Đường Phi không buông tay, la hét “Ta muốn cùng Phi nhi ngủ chung”, làm cho Đường Phi cũng không biết làm thế nào. Cuối cùng, biến thành như hiện tại, Đường Phi cùng Phượng Thần Anh ngủ ở chủ ốc, Chung Như ThủycùngPhong Hàn Bích ngủ ở khách gian.

Ánh nến trong khách gian đã sớm tắt, Phong Hàn Bích ở sau buổi cơm chiều không bao lâu liền lôi kéo Chung Như Thủy trở về phòng. Đường Phi đem giường xếp hảo, ý bảo Phượng Thần Anh ngủ bên trong, hắn sợ Phượng Thần Anh buổi tối sẽ từ trên giường mà ngã xuống. Mấy ngày trước Phượng Thần Anh bởi vì ngủ ở bên sườn ngoài liền té xuống, còn suýt nữa gãy tay. Từ sau lần đó, Đường Phi lệnh cho Phượng Thần Anh ngủ ở bên trong, như vậy Phượng Thần Anh xoay người nếu không đụng vách tường, thì chính là đụng vào người Đường Phi. Tình hình sau đó, Phượng Thần Anh đều thực chuẩn xác đặt ở trên người Đường Phi.

Phượng Thần Anh hiện tại lên giường, rất nhanh liền ngủ. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản hắn đang nằm thẳng lại nghiêngsang một bên mặt hướng về Đường Phi. Lại một lát sau, Phượng Thần Anh mấp máy về phía trước một chút, xích lại gần Đường Phi. Tiếp qua một hồi nữa, Phượng Thần Anh cả cánh tay đều khoác lên trên bụng Đường Phi. Cuối cùng --

Đường Phi không thoải mái động đậy, hơi hơi quay đầu nhìn Phượng Thần Anh tay chân đều đang khoác lên trên người mình,đem chính mình ôm lấy ngủ dị thường ngọt ngào, vô thanh thở dài. Lúc trước hắn cũng không biết tướng Phượng Thần Anh khi ngủ kém như vậy, chẳng lẽ biến thành ngốc tử liền ngay cả tướng ngủ đều biến đổi sao? Sau đó không lâu, Đường Phi dựa ở trong lòngPhượng Thần Anh, hơi thở trở nên đều đều lâu dài, đã ngủ.

Phượng Thần Anh chậm rãi mở to mắt, dừng ở trên mặtĐường Phi, làn da hồng hắc vặn vẹo tựa như một phen đao nhọn từng chút từng chút cắt xuống ở trong lòngmình. Thân thể đang ôm so với trước kia gầy yếu đi rất nhiều, chạm vào liền có thể cảm giác được xương cốt rõ ràng, người trong lúc ngủ không tự giác ho nhẹ, sau đó cau mày ngủ qua một đêm.

Ở trong đám cháy, hắn nhất định đang chờ mình tới cứu hắn đi? Vẫn đều đợi, đợi cho đến tuyệt vọng. Phượng Thần Anh vô cùng cảm kích người đã đem Đường Phi từ trong biển lửa cứu ra, tuy rằng dung mạo bị hủy, nhưng chỉ cần hắn còn sống, so với cái gì cũng đều tốt hơn.

“Cô cô ~” Ngoài phòng truyền đến tiếng kêubồ câu, Phượng Thần Anh rùng mình, điểm huyệt ngủ của Đường Phi.

Tay trên mặt Đường Phi lưu luyến một hồi, sau đó ở khóe môi ấn xuống liên tiếp nụ hôn, Phượng Thần Anh mới đứng dậy nhỏ nhẹ đi ra ngoài.

“Phạch phạch”hai tiếng, bồ câu đậu ở bàn đá trên sân sải cánh bay đến trên cánh tay Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh có chút nghi hoặc, Thiết Hoán bất quá mới đi mười lăm ngày, theo lý hắn hẳn là vừa mới vào biên giới Lang Hiên, không có khả năng nhanh như vậy có tin tức truyền về, chẳng lẽ là trên đường xảy ra chuyện gì?

Mở ra thư tín cuốn trên đùi bồ câu, Phượng Thần Anh xem xong nội dung liền nắm chặt quyền, trong chốc lát cả trang giấy hóa thành bột mịn. Lang Hiên cùng Hoàng Diệp có động tĩnhkhác thường, một lượng lớn sát thủ bí mật đi vàoQuỷ Tà, Thiết Hoán đoán là hành tung Phượng Thần Anh đã bị lộ, muốn hắn nhanh chóng chuyển tới địa phương an toàn.

Hừ, địa phương an toàn? Phượng Thần Anh cười lạnh, không cần, hắn chỉ cần không có lúc nào không bồi ở bên người Phi nhi là tốt rồi.

Thời điểm Phượng Thần Anh tính về phòng, phát hiện phía trước cửa sổ khách gian đứng một người.

Là Phong Hàn Bích. Phượng Thần Anh hơi hơi híp mắt nhìn hắn một hồi, sau đó lạnh lùng cười. Xem ra Phong Hàn Bích đã sớm biết hắn giả ngây giả dại. Ngày thường hắn làm bộ như si ngốc, Chung Như Thủy liền không hề kiêng kị kêu tên họ đầy đủ củaPhong Hàn Bích. Vừa mới bắt đầu khi hắn biết nam tử âm trầm kia là hoàng đế Quỷ Tàquả thật là lắp bắp kinh hãi, chỉ là hắn không rõ vì sao Đường Phi lạicùngNam hậu của Quỷ Tà nhận thức. May mắn Phượng Thần Anh thường xuyên một bộ dáng si ngốc thiên chân làm cho mọi người đối hắn buông xuống phòng bị, nói chuyện gì cũng không tránh hắn, bọn họ cho rằng lấy trạng thái hiện tại cho dù nghe xong cũng sẽ không hiểu. Chậm rãi, ở đây giả ngu mười ngày trôi qua, hắn từ cái miệng liên miên không hề phòng bị củaChung Như Thủyliền hiểu rõ, nguyên lai có người chịu không nổi Phong Hàn Bích chuyên chế bá đạo, mới rời nhà trốn đi, cơ duyên xảo hợp nhận thức Đường Phi. Sau đó Phong Hàn Bích ở thời điểm hoàng hậu củamình lại một lần trốn khỏi nhà, bỏ lại quốc vụ đuổi theo thê tử. Chỉ là càng làm cho hắn cảm thấy bất khả tư nghị và ngạc nhiên là, Chung Như Thủy thế nhưng cùng Đường Phi là người chung một thế giới. Hơn ba năm trước, hắn từng nghe Mộc Trạc nói qua ở Quỷ Tà xuất hiện một mệnh tinh tương tự Đường Phi, nhưng sau khi đến Quỷ Tà lại tìm không thấy bóng dángngười này. Nghĩ đến, năm đó Mộc Trạc muốn tìm người, chính là Chung Như Thủyđi.

“Ta sẽ không cùng ngươi đối địch, lại càng không làm thương hại hoàng hậucủa ngươi. Ta ở nơi này mục đích chỉ có một, thỉnh không cần gây trở ngại ta.” Phượng Thần Anh nói chuyện thanh âm rất thấp, Phong Hàn Bích lại tinh tường nghe rõ vào trong tai.

“Ngươi nếu thương tổn ân nhân củaNhư nhi, khiến hắn thương tâm, trẫm tất sẽ không ngồi yên không quan tâm đến.” Phong Hàn Bích đồng dạng thấp giọng nói, thanh âm ở trong gió nhẹ ban đêm lại dị thường rõ ràng.

“Ai cũng không thể thương tổn Phi nhi, bao gồm cả ta. Ta chỉ là, muốn bồi ở bên người hắn mà thôi.” Phượng Thần Anh hạ mí mắt, ngữ khí có chút cô đơn.

“Trẫm mặc kệ ngươi có mục đích gì, tóm lại, nhĩ hảo tự lo lấy thân.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói xong, đóng lại cửa sổ, xoay người hướng Chung Như Thủy đi đến. Thụy huyệt điểm lâu không tốtlắm, sẽ hại thân.

Phượng Thần Anh vào nhà đóng cửa lại, đem hàn khí vương trên người đánh tan, mới thoát áo khoác trèo lên giường. Một lần nữa đem Đường Phi ôm vào trong ngực, Phượng Thần Anh giải huyệtngủ của hắn, Đường Phi như trước ngủ thật sự trầm.

“Phi nhi, ngủ đi......” Phượng Thần Anh thấp giọng nỉ non, ôm Đường Phi trầm trầm ngủ.

Phượng Thần Anh là bị một trận kịch liệt ho khan đánh thức.

Trợn mắt nhìn lại, Đường Phi chính là đang đỡ lấy cột giường ngồi ở bên cạnh, một tay che miệng ho đến lợi hại.

“Phi nhi !” Phượng Thần Anh bị dọa cả kinh, vội vàng đứng dậy vỗ lưng Đường Phi.

“Không, khụ khụ, không khụ khụ khụ........” Đường Phi phe phẩy đầu, muốn nói hắn không có việc gì.

“Như thế nào không có việc gì?! Một câu cũng nói không xong còn bảo không có việc gì!” Phượng Thần Anh đau lòng ánh mắt đều đỏ, nhanh chóng xuống giường cấp Đường Phi rót một chén nước, một bên vỗ lưng Đường Phi một bên uy hắn uống.“Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Vì cái gì ho đến khó chịu như vậy?”

Đường Phi hođến cả thở đều khó khăn, thời điểm uống nước thiếu chút nữa bị sặc. Phượng Thần Anh vội vàng lau nước bên khóe miệng cho hắn, tay sờ lên vị trí tim hắn, một mảnh lạnh lẽo, còn ra không ít mồ hôi lạnh. Phượng Thần Anh rốt cuộc bất chấp ngụy trang, một phen ôm lấy Đường Phi làm cho hắn nằm xuống, đem chăn đắp hảo, không ngừng xoa xoa tay hắn nói: “Phi nhi ngươi làm sao vậy? Không cần làm ta sợ! Ta đi tìm đại phucho ngươi, đi tìm Cốc Dương, sẽ tốt, sẽ không có việc gì.......”

Đường Phi ho khan không ngừng, lồng ngực bắt đầu phát đau, trong mắt lại là kinh nghi bất định nhìn Phượng Thần Anh gương mặtlo lắng vô thố. Phượng Thần Anh đến tột cùng là thanh tỉnh hay là...... Hắn gọi mình “Phi nhi”, hắn gọi mình là “Phi nhi”!

“Phượng Thần Anh!” Đường Phi giãy dụa ngồi xuống, Phượng Thần Anh vội vàng đi lên dìu hắn. Đường Phi gắt gao bắt lấy vạt áo trước củaPhượng Thần Anh, ngoan thanh nói: “Ngươi, khụ khụ khụ, đến tột cùng là ai! Ngươi, cút cho ta! Cút a! Khụ khụ khụ......”

“Phi nhi, đừng nói chuyện, ta đi tìm Cốc Dương. Sau đó ngươi muốn hỏi cái gì, ta nhất định đều nói cho ngươi!” Phượng Thần Anh nói xong, thật sâu nhìn Đường Phi một cái, xoay người liền xông ra ngoài, hắn muốn tìm Cốc Dương!

“Khụ khụ khụ......” Đường Phi một bên ho khan một bên thở phì phò, hai mắt đỏ bừng nhìn theo hướng Phượng Thần Anh rời đi. Hắn vẫn đều thanh tỉnh, hắn đã sớm biết mình là ai, hắn đang lừa mình, hắn lại lừa mình!

Giãy dụa đứng lên, Đường Phi lảo đảo đi ra cửa phòng. Nhị Bách Ngũ đã sớm bị động tĩnh trong phòng dọa đến, lúc này nhìn thấychủ nhân đi ra, liền chạy tới hướng về phía Đường Phi vẫy cái đuôi.

“Làm sao vậy, Tiểu Phi Phi.” Chung Như ThủycùngPhong Hàn Bíchcũng từ khách gian đi ra, nhìn đến bộ dáng Đường Phi thì hoảng sợ. Chung Như Thủynhanh chóng chạy tới giúp đỡ Đường Phi, kích động hỏi: “Tiểu Phi Phi, phát sinh chuyện gì? Ngươi làm sao vậy? Bạch mao quái đâu?”

“Như Thủy,” Đường Phi gian nan bắt lấy tay Chung Như Thủy, cố nén ho khan nói: “Dẫn ta đi, đừng cho hắn tìm được ta! Đi mau!”

Cái gì?! Chung Như Thủy cả kinh, theo bản năng nhìn về phía Phong Hàn Bích. Phong Hàn Bích chính là vẻ mặt âm trầm nhìn Đường Phi, tỏ vẻ không cho phép.

Đường Phi cũng nhìn ra ý tứPhong Hàn Bích, mạnh mẽ đẩy ra Chung Như Thủy, khó chịu khom thắt lưng, giãy dụa rời đi. Nhị Bách Ngũ một bên kêu một bên lo lắng theo chân chủ nhân.

“Tiểu Phi!” Chung Như Thủy xông lên giữ chặt hắn: “Ngươi bị bệnh có phải hay không? Ngươi như vậy đi như thế nào? Bạch mao quái chọc ngươi sinh khí? Ngươi trước đừng xúc động, chờ hắn trở lại tái chậm rãi giải thích rõ ràng thì tốt rồi.”

Đường Phi bỏ ra tayChung Như Thủy, tuyệt vọng quát: “Ta đời này cũng không muốn nhìn đến hắn!” Thời điểmPhượng Thần Anh si ngốc, hắn còn có thể lừa chính hắn Phượng Thần Anh ngày nay cùng trước kia không giống nhau, còn có thể lừa chính mình Hà Tịch chếtcùngbản thân đã nhận hết thảy thương tổn đều cùng hắn không quan hệ, có thể không kiêng nể gì đi lo lắng hắn, chiếu cố hắn. Nhưng mà, hết thảy đều là giả! Phượng Thần Anh lại lừa hắn, bảo hắn có thể nào không hận! Hà Tịch chết, hết thảy mọi chuyện bản thân đã trải qua trong ba năm, ở thời điểm sáng nay nhìn thấy Phượng Thần Anh bộ dáng thanh tỉnh liền vô cùng rõ ràng hiện lên trong đầu. Vì cái gì chính mình luôn ti tiệnnhư vậy, một lần lại một lần đưa tới trước cửađểcho người ta thương tổn lừa gạt!

Trong yết hầu đã cảm giác được vị ngọt, Đường Phi không chút nào để ý đem máu tươi tràn ra khóe miệng lau đi, xoay người rời khỏi.

“Đường Phi!” Chung Như Thủycũng đã bất chấp mọi thứ, tiến lên giúp đỡ Đường Phi: “Ta mang ngươi đi, hắn sẽ không tìm được ngươi!”

“Chung Như Thủy!” Phong Hàn Bíchtiếng rống giận ở sau người truyền đến: “Ngươi dám thử rời đi nơi này một bước xem?!” Hắn có thể nhẫn nại bồi Chung Như Thủy ở trong này nháo mười ngày đã là nhường nhịnlớn nhất, nay còn muốn nhìn hắn mang nam nhânkhác rời đi, hắn làm không được!

Chung Như Thủy cước bộ hơi ngừng, cắn răng thấp giọng nói: “Đường Phi tuyệt vọng ta cũng từng nếm thử qua, trừ bỏ ta, không ai có thể giúp hắn.” Nói xong, đỡ Đường Phi gian nan ra khỏi tiểu viện.

Phong Hàn Bích chấn động, hắn nhớ tới tám năm trước, vì cứu Đào Như Lý, hắn buông tha cho Chung Như Thủy, trơ mắt nhìn hắn rơi vào giữa dòng Mị hà đang chảy xiết. Sau đó, chính là bảynăm cách biệt. Bản thân vẫn nhớ rõ, đêm đó khi nhìn thấy Chung Như Thủy, cũng là thời điểm hắn chuẩn bị trốn đi, hắn khóc hô cầu mình buông tha hắn.

Dưới chân như bị gánh nặng ngàn cân đè lại, Phong Hàn Bích trơ mắt nhìn hai người biến mất ở trước mắtmình.

Phong Hàn Bích ngơ ngác đứng ở trước cửa, thẳng đến khi Phượng Thần Anh kéo Cốc Dương gấp gáp trở về.

Phượng Thần Anh tiến vào sân liền cảm giác được không thích hợp, quả nhiên, Đường Phi không thấy, thậm chí ngay cả Chung Như Thủy cũng không thấy !

“Phi nhi đâu?!” Phượng Thần Anh lãnh lệ nhìn Phong Hàn Bích hỏi, Cốc Dương lo lắng nhìn hai người, nếu hiện tại động thủ, Phượng Thần Anh nội thương nghiêm trọng rõ ràng không phải đối thủPhong Hàn Bích.

Phong Hàn Bích giương mắt nhìn lại, lạnh lùng nói: “Đi rồi.”

“Đi rồi?” Phượng Thần Anh sửng sốt, tiện đà ngoan thanh nói: “Là các ngươi đem hắn mang đi? Hắn ở nơi nào, đem hắn trả lại cho ta!”

Cốc Dương kỳ quái nhìn Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, thầm nghĩ thiếu chủ nói “Phi nhi” không phải là Đường lão bản kia đi? Vì cái gì thiếu chủ đang thanh tỉnh còn có thể nhận sai người?

Phong Hàn Bích lạnh lùng liếc Phượng Thần Anh, nói: “Là chính ngươi diễn nghệ không tinh bị hắn nhìn thấu. Hắn hận ngươi, cho nên phải đi, cùng ta có quan hệ gì đâu?”

Hắn hận ta...... Phượng Thần Anh bỗng dưng chấn động, Phi nhi hận ta, trong đầu xẹt qua trận đại hỏa ba năm trước đây, Đường Phibị thiêu hoàn toàn thay đổi, há mồm nói hận hắn. Trong đầu lại là chợt lóe, Đường Phi dung mạo bị hủy tuyệt vọng đối hắn nói hận! Hắn hận ta...... Hắn hận ta !

“A ! ! !” Phượng Thần Anh một tiếng thống khổ rống to, hai mắt đỏ ngầu. Toàn thân nội lực không thể ức chế bùng nổ, chung quanh bên cạnhhết thảy đều bị ảnh hưởng. Cốc Dương không biết võ công bị nội lực bá đạo kia đánh bay ra xabốn thước, thẳng tắp ngã văng ra ngoài.

“Phốc!” Cốc Dương phun ra một ngụm tiên huyết, gian nan ngẩng đầu nói: “Thiếu chủ......” Phượng Thần Anh lại lâm vào điên cuồng, nếu không ai đến ngăn cản hắn, ngườitrên đường chỉ sợ khó có thể may mắn thoát khỏi!

Phong Hàn Bích từ lúc phát hiện Phượng Thần Anh không thích hợp liền vận khí chân khí hộ thể, nhưng vẫn là bị Phượng Thần Anh nội lực bùng nổ đẩy lui nửa bước. Phong Hàn Bích nhíu mày, hắn không nghĩ tới Phượng Thần Anh sẽ bị hắn kích thích thành như vậy.

Lúc này, Ưu nhi cùng Mặc Trúc đồng dạng từ khách điếm chạy tớinhìn đến tình trạngPhượng Thần Anh, cảm thấy rùng mình. Mặc Trúc bảo Ưu nhi đi chiếu cố Cốc Dương, chính mình rút ra đoản kiếm hướng về phía Phượng Thần Anh đã lâm vào điên cuồng đánh tới.

Phượng Thần Anh mắt phượng màu đỏ trừng lớn nhìn Mặc Trúc đang vọt đến, lạnh lùng cười, vươn tay cầm trụ đoản kiếm của hắn. Mặc Trúc cả kinh, muốn rút thanh kiếm về đã không còn kịp nữa. Phượng Thần Anh nhẹ nhàng một chưởng chém ra, Mặc Trúc cảm thấy tựa như xương lồng ngực bị chấn đứt, đánh bay ra ngoài, máu tươi từ trong miệng phun ra, ý thức đã bắt đầu mơ hồ.

“Mặc Trúc!” Ưu nhi hô to một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phượng Thần Anh. Phượng Thần Anh trong mắt tràn đầy dục vọng muốn hành hạ người khác đến chết, cười lạnh hướng Ưu nhi cùng Cốc Dương đi tới. Ưu nhi giúp đỡ Cốc Dương, đi từng bước một hoảng sợ lui vềsau, Phượng Thần Anh đã hoàn toàn đánh mất thần trí!

“Người nào thương tổn Phi nhi đều phải chết, đều phải chết!” Phượng Thần Anh giơ thanh đoản kiếm của Mặc Trúc thẳng tắp hướng vào mắtƯu nhi, Ưu nhi sớm sợ tới mức không thể nhúc nhích, trơ mắt nhìn thanh đoản kiếm đâm đến.

“Ưu nhi!” Cốc Dương hoảng sợ kêu to.

“Đinh” một tiếng, đoản kiếm Phượng Thần Anh bị ngườiđánh văng, đồng thời Ưu nhi cùng Cốc Dương đã bị hai hắc y nhân mang kéo ra xa năm thước. Phong Hàn Bích tay cầm nhuyễn kiếm đứng ở trước mặtPhượng Thần Anh, sắc mặt âm trầm. Mà chung quanh Phượng Thần Anh, đã vây đầy hắc y nhân, trong đó bốn người còn cầm một cái thiết liên khóa thô to.

Phong Hàn Bích vốn muốn ở thời cơ thích hợp giải quyết Phượng Thần Anh, thời điểm hắn tiến vào trụ trong tiểu viện Đường gia thì bốn phía đã che kín ám vệ cùng tử sĩ, thiết liên khóa kia chính là vì Phượng Thần Anh mà chế ra. Hắn không nghĩ tới muốn Phượng Thần Anh chết, bởi vì Chung Như Thủy sẽ không cho phép, hắn không tất yếu khiến hoàng hậu củamình không vui, bắt sống hắn nhốt chặt cả đời cũng giống nhau.

“Bắt.” Phong Hàn Bíchthanh âm lạnh lùng nói, sáu ám vệ cùng tử sĩ vây quanh Phượng Thần Anh nhất tề xông lên!

Phượng Thần Anh trong tay chỉ có một thanh đoản kiếm, không chút nào cảm thấy kinh hoảng, khóe miệng tiếu ý càng sâu, hai mắt đỏ bừng tràn đầy thị huyết điên cuồng, một đầu tóc bạc tán loạn, lấy một địch sáu thủy chung không rơi vào thế hạ phong.

Phong Hàn Bích tử sĩ cùng ám vệ đều là trăm người mới tìm được một, đối mặt Phượng Thần Anh lâm vào điên cuồng mà nội lực tăng vọt cũng phải cố hết sức, gia số võ công củaPhượng Thần Anh chí âm chí thuần, thân hình thủ pháp cũng dị thường kỳ lạ, bốn gã tử sĩ cầm trong tay thiết liên khóa kia căn bản tìm không thấy sơ hở!

Không bao lâu, đã qua gần nửa giờ, Phượng Thần Anh còn đang cùng bọn họ kịch đấu. Phong Hàn Bích vẫn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, bọn họ hơn mười ngày trước xem như giao thủqua một lần, Phượng Thần Anh nội lực cùng võ công đều là chí âm chí thuần, cùng hắn vừa vặn tương phản. Liền bởi vì dạngnày, Phượng Thần Anh như thế không biết sống chết lạm dụng nội lực, nội lực kia âm tà phản phệ rất lợi hại, nhất định chống đỡ không tới nửa canh giờ, căn bản không cần hắn tự mình động thủ!

Quả nhiên, Phượng Thần Anh tuy rằng trên mặt điên cuồng chưa giảm, nhưng động tác đã chậm xuống, nội lực cũng không giống như vừa rồi sắc bén bá đạonhư vậy. Rất nhanh, trong đó một ngườicầm thiết liên khóa nhắm ngay một chỗ sơ hở nhỏ của Phượng Thần Anh, thiết liên vung lên, dùng hết mười phần nội lực hung hăng khóa trúng đùi phảiPhượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh chân phải đau đớn, bộ pháp hơi hơi ngừng lại -- chính là thoáng tạm dừngnày, bốn gã hắc y nhân thiết liên khóa đều đã chém ra, chặt chẽ đem tứ chi Phượng Thần Anh khóa trụ! Mặt khác hai gã hắc y nhân giơ kiếm bay vọt lên, hai thanh kiếm giao nhau vắt ngang ở cổ Phượng Thần Anh.

“Thiếu chủ!” Ưu nhi kinh hô, muốn tiến lên cứu viện. Nhưng mà còn chưa động, đã bị một hắc y nhânvừa rồi cứu hắn điểm huyệt, không thể động đậy. Cốc Dương cùng Mặc Trúc bị thương, đồng thời cũng bị một mạng hắc y nhânkhác bắt, chỉ có thể vừa vội vừa tức nhìn Phượng Thần Anh bị khóa trụ.

Phượng Thần Anh nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn thiết liên khóa trên tứ chi, sau đó ngẩng đầu cười, một đầu tóc bạc quỷ dị phủ xuống. Hai đấm mạnh nắm chặt, song chưởng hung hăng vung ra, hai hắc y nhânlôi kéo thiết khóa thế nhưng lại bị ném ra ngoài! Hai tay mất đi chế trụ, Phượng Thần Anh nâng tay bắt được hai thanh kiếmđặt trên cổ, mũi kiếm thật sâu nhập vào trong lòng bàn tay, máu tươi chảy ròng. Phượng Thần Anh lại không cảm giác đau đớn, cường ngạnh đem hai thanh kiếm chặt đứt! Hai gã hắc y nhâncầm kiếm rùng mình, cảnh giác thối lui về sau.

Phượng Thần Anh “hô hô” nở nụ cười hai tiếng, cúi đầu nhìn nhìn hai chânbị khóa trụ, lại nhìn nhìn hai gã hắc y nhânlôi kéo thiết liên, cánh tay vung lên, dùng hai thiết liên khóa trên cổ tay hung hăng đem hai người kia đánh bay ra ngoài!

Phong Hàn Bích nhíu mày, hắn thế nhưng thật ra không nghĩ tới Phượng Thần Anh khó chơinhư vậy, lập tức không còn tái do dự, ở thời điểm Phượng Thần Anh còn chưa có động tác tiếp theo tiền lắc mình tiến đến, xuất thủ như điện điểm mười hai đại huyệt quanh thân hắn, phong bế nội lựcPhượng Thần Anh.

Phượng Thần Anh mắt phượng trừng to, máu tươi từ trong miệng phun mạnh mà ra, sau đó thẳng tắp ngã xuống đất.

“Thiếu chủ!”

Ưu nhi cùng Cốc Dương đồng thời hétlớn, thống khổ nhìn Phượng Thần Anh, hận chính mình bất lực.

“Ngươi đến tột cùng là ai! Vì cái gì muốn bắt thiếu chủchúng ta, chẳng lẽ là Hoàng Diệp phái ngươi tới?!” Ưu nhi bị điểm huyệt đạo, chỉ có thể hung hăng trừng mắt Phong Hàn Bíchhỏi.

Phong Hàn Bích giống như không có nghe đến, chỉ là đối một gã hắc y nhântrong đó nói: “Đem hắn nhốt vào địa laohoàng cung, còn lại mang đến thiên laoMị thành, nhất định phải nghiêm ngặt trông giữ.”

“Dạ!”

Phượng Thần Anh hôn mê bị mang đi, Ưu nhi, Cốc Dương cùng Mặc Trúc đồng dạng hôn mê bị đưa tới nơi khác.

Phong Hàn Bích ở tong sân nhìn vết máu trên mặt đất ngây ngốc một hồi, sau đó mới trầm giọng nói: “Kính Ảnh.”

“Có thuộc hạ!” Kính Ảnhtừ chỗ tối lắc mình mà ra, quỳ gối trước mặtPhong Hàn Bích.

“Bảo vệ tốt hoàng hậu.” Phong Hàn Bích thản nhiên nói.

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Lại là chợt lóe, Kính Ảnh đã không thấy bóng dáng.

Phong Hàn Bích lẩm bẩm nói: “Đi ra nhiều ngày như vậy, cũng là thời điểm nên trở về......” Dứt lời, xoay người rời khỏi.

Đường gia tiểu viện thoáng chốc tĩnh dật dọa người, một chiếclá vàng khô rụng rơi xuống bàn đá trên sân, trời đã vào thu, một mảnh sân trống rỗng có vẻ tiêu điều vô cùng.

-------------------

## 114. Chương 114

Bởi vì thân thể Đường Phi tình trạng thật sự quá không xong, Chung Như Thủy cũng không có mang hắn đi thật xa, mà là tìm một nhà nhìn như khách điếm muốn một gian phòngthượng hạng. Sau đó ở Đường Phi căn dặn, lệnh điếm tiểu nhị đi Sát Đường thỉnh lão đại phu đến đây.

Nhị Bách Ngũ ghé vào bên giường, tội nghiệp nhìn chủ nhânsuy yếu. Ở thời điểm Chung Như Thủy mang theo Đường Phi đi nó liền vẫn đi theo, tuy rằng cả điểm tâm cũng chưa có ăn nhưng nửa câu oán hận cũng không có.

Chung Như Thủy cẩn thận thay Đường Phi lau đi khóe miệng ho ra máu, mắt tràn đầy lo lắng. Tối hôm qua còn hoàn hảo, như thế nào sáng sớm liền biến thành như vậy? Chẳng lẽ thật là bạch mao quái kia đả thương Đường Phi? Chung Như Thủy rửa khăn, muốn cấp Đường Phi lau mặt, lại nghĩ tới hắn mang nhân bì diện cụ, sợ làm hỏng lớp dịch dung củahắn, chỉ có thể vắt thật khô chấm chấm mấy cái.

“Tiểu Phi Phi, ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tổng cảm giác so với ta còn thê thảm hơn a.....” Chung Như Thủy một bên giúp Đường Phi vỗ ngực thuận khí một bên nhỏ giọng nói, Đường Phi một bên ho khan một bên gian nan hô hấp, ý thức đã không còntỉnh táo lắm.

“Khách quan, tiểu nhân đem đại phu mời đến cho ngài!” Ngoài cửa, tiểu nhị dẫn lão đại phu vừa gõ cửa vừa nói.

Chung Như Thủyvội vàng chạy tới mở, cho tiểu nhị tiền thưởng, liền lôi kéo lão đại phu đi vào.

“Đại phu, ngài nhìn xemcho đại cata, hắn đây là làm sao vậy? Đang êm đẹp liền hora máu, thật làm ta sợ hãi!” Chung Như Thủy lôi kéo đại phu đến bên giường, lo lắng lại gấp gáphỏi.

Lão đại phu nhìn đến Đường Phi nằm ở trên giường thì hoảng sợ, cả kinh nói: “Đường lão bản?! Ngài như thế nào ở chỗ này?” Thời điểm hắn bị điếm tiểu nhị gọi tới chẩn bệnh còn tưởng rằng là lữ khách nào bệnh bộc phát nặng, ai ngờ lại thế này? Đường Phi như thế nào ở khách điếm?!

“A? Ngài nhận thức đại ca của ta?” Chung Như Thủy vẻ mặt kinh ngạc, bất quá đảo mắt suy nghĩ, vừa rồi Đường Phi thời điểm thanh tỉnh đã nói muốn thỉnh vị đại phunày, hiển nhiên là quen biết nhau đi.

“Trước mặc kệ đã, ngài mau nhìn xem cho đại ca ta!” Chung Như Thủynhanh chóng vỗ vỗ lão đại phu còn đang luống cuống, lão đại phu hoàn hồn, bận rộn không ngừng cấp Đường Phi bắt mạch.

Chung Như Thủy khẩn trương nhìn lão đại phusắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mày càng ngày càng nhíu chặt, thẳng đến khi lão đại phu buông tay, mới thật cẩn thận hỏi: “Đại ca của ta, không có việc gì chứ?”

Lão đại phu lắc đầu, thở dài nói: “Ai! Lão phu không nghĩ tới dược kia mất đi hiệu lực nhanh như vậy. Đường lão bản hắn...... Lão phu vì hắn trị liệu ba năm, lại vẫn là bất lực, thật sự uổng công hành y.”

“Không phải đâu đại phu?! Ngươi đang cùng ta nói giỡn phải không? Cái gì kêu là bất lực? Đại ca của ta đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?!” Chung Như Thủy ngữ khí khó nén kích động, hốc mắt hơi hơi đỏ.

“Lão phu......” Lão đại phu áy náy nhìn Chung Như Thủy một cái, muốn giải thích lại như thế nào cũng nói không nên lời.

“Như Thủy......” Đường Phi từ từ chuyển tỉnh mở mắt, vừa rồi mơ mơ màng màng hắn cũng đem lời lão đại phu nói nghe lọt.

Chung Như Thủythấy Đường Phi tỉnh, nhanh chóng ghé vào trên giường, lo lắng hỏi: “Tiểu Phi Phi, ngươi thế nào? Có chỗ nào không khỏe?”

Đường Phi đối hắn lộ ra một cái tươi cườimệt mỏi, sau đó đối lão đại phu nói: “Đại phu, phiền toái ngươi. Tạm thời cứ theo dược lúc trước khai cho ta đi, có thể tái chống đỡ thêm một trận ta cũng biết chừng.” Hắn đã sớm biết thân thể của mình càng ngày càng kém, mấy tháng này tâm phế thường thường ẩn ẩn đau, ho khan cũng càng ngày càng lâu. Hắn đại khái, đại nạn sắp giáng xuống đi?

“Đường lão bản!” Lão đại phu nghẹn ngào, cúi đầu không đành lòng nhìn Đường Phisuy yếu.

“Tiểu Phi Phi!” Chung Như Thủymắt đỏ hồng khiển trách: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ngươi yên tâm, đại tẩu ta y thuật cao minh, hắn nhất định có thể cứu ngươi! Không phải chỉ là ho khan hai ba tiếng sao? Rất nhanh sẽ tốt, ngươi nhất định sẽ không có việc gì !”

Đường Phi chỉ đối hắn cười cười, lại đối lão đại phu nói: “Đại phu, phiền toái ngươi giúp ta đem dược đưa tới. Còn có, chuyện ta ở nơi này, không cần nói với bất luận kẻ nào.”

Lão đại phu trầm trọng gật gật đầu, dẫn theo hòm thuốc rời đi.

Đợi lão đại phu đi khỏi, Đường Phi mới cùngChung Như Thủy nói: “Như Thủy, dìu ta ngồi dậy.”

Chung Như Thủyvội vàng giúp đỡ Đường Phi đứng lên, còn đem gối mềm đặt ở sau thắt lưnghắn, làm cho hắn thoải mái một chút.

Đường Phi lẳng lặng ngồi một hồi, bỗng nhiên đối Chung Như Thủy nói: “Phượng Thần Anh, là người duy nhất ta yêu trong đời này.”

Chung Như Thủy mạnh mẽ nhìn về phía Đường Phi, Đường Phi dắt khóe miệng cười tự giễu, nói: “Hắn cũng là một ngườiduy nhất, tổn thương ta đến tận đây.”

Chung Như Thủyvươn tay ôm vaiĐường Phi, chỉ cảm thấy đau lòng. Thời điểmvừa nhận thức Đường Phi, hắn cảm thấy Đường Phi là người đang tin cậy lại hiền hoà, sau lại biết một mình hắn giúp đỡ mấy chục lão nhân cùng hài tửcó một cuộc sống mới, có được một chỗ trú thân, lại cảm thấy hắn là người kiên cường hơn nữa phi thường rất giỏi. Thẳng đến hôm nay, hắn mới biết được, Đường Phi mới là kẻ yếu ớt nhất, tối cần được bảo hộ.

Đường Phi đem mọi việc từ lúc bắt đầu kể ra, từthời hiện đại là một luật sưvô lương tâm, đến bây giờ là một nam sủng lạc phách. Cùng Phượng Thần Anh ân oán dây dưa, đối Hà Tịch một đời áy náy, đến cuối cùng tuyệt vọng lao vào đám cháy. Kí ức ba năm trước đây, từng chút từng chút Đường Phi vẫn nhớ rõ ràng như tạc, hắn nghĩ thời gian trôi qua sẽ quên được, nhưng mà thời gian càng lâu, hắn lại càng nhớ rõ, vĩnh viễn không thể quên được.

Ba năm trước đây, Đường Phi bịNam Vũ hãm hại uy hiếp, lựa chọn tự thiêu trong nhà Hà Tịch. Một khắc trận đại hỏa kia bốc lên, hắn ôm linh vị Hà Tịch ngồi ở phòng chính, cầm trong tay Phượng Linh phù, lẳng lặng chờ chết. Căn phòng tràn ngập rượu cùng dầu rất nhanh liền dấy lên đại hỏahừng hực, Đường Phi nhìn hỏa thế lan tràn, khói đặc cuồn cuộn làm hắn dần dần mất đi ý thức. Chờ hắn nửa tỉnh lại, lại phát hiện có ngườicõng hắn thoát khỏi đám cháy. Hắn thấy không rõ lắm diện mạongười nọ, ánh mắt bị khói đặc làm nghẹn chảy lệròng ròng, sau đó lâm vào hôn mê. Khi hoàn toàn tỉnh lại, hắn đã ở Tiêu Tương Cư giữa sườn núithành Nam.

Nguyên lai, ngườicứu hắn là chủ nhânTiêu Tương Cư,Tiền Bân. Chính xác hơn mà nói, là Hà Tịch cứu hắn.

Thời điểm Hà Tịch quyết tâm phản bội Phượng Thần Anh cứu đi Đường Phi, liền vì bọn họ an bài tốt đường lui. Năm đó, Hà Tịch ở nhà cũ của mình xây dựng một đường hầm bí ẩn, thầm nghĩ nối thẳng đến dưới chânnúi thành Nam. Hắn đem toàn bộ tiền tài mà mình sở hữu đều giấu ở đó, tính cứu đi Đường Phi sau liền rời đi, trước tiên ở Tiêu Tương Cư ẩn thân một đoạn thời gian. ĐợiTần Nghịcùng Tần Nhan, Phượng Thần Anh đánh xong, phong ba đều trôi qua mới mang theo Đường Phi rời khỏi Hoàng Diệp, đến địa phương khác một lần nữa bắt đầu. Đáng tiếc, Hà Tịch còn chưa kịp mang Đường Phi thoát hiểm, liền vì hắn mà chết.

Sau đó, Đường Phi vẫn là về tới gia hương Hà Tịch, đem hắn táng ở dưới gốc cây đào. Khi mà Hà Tịch còn chưa chết, hắn từng lo lắng nếu chính mình xảy ra chuyện, Đường Phi phải làm cái gì bây giờ, cho nên hắn trước tiên gửi thư trả thù lao cho Tiền Bân, thỉnh hắn nếu chính mình gặp phải bất trắc gì, liền cứu Đường Phi một mạng. Cho nên, đêm đó Đường Phi tự thiêu, là lúcTiền Bân đã theo đường hầm chạy tới, ở thời khắc mành chỉ treo chuông cứu đi Đường Phi, còn phân phó người của mình ở mấyngôi mộ trong thôn, tìm một khối thi thể thân hình cùng Đường Phi không sai biệt lắm để vào trong biển lửa, đến đây hoàn thành một màn lừa dối. Khi đó, Tiền Bân tuy rằng cứu ra Đường Phi, nhưng lúc ấy Đường Phi hút vào quá nhiều khói đặc, hơn nữa hắn lại trúng kịch độc “Mệnh Huyền Nhất Lộ”, rất nhanh mệnh sẽ không còn bao lâu. Tiền Bân không dám thỉnh đại phu, liền đem hết thảy linh đan diệu dược Hà Tịch lưu lại một phen một phen đút cho Đường Phi ăn, chính mình cấp Đường Phi phối chế giải dược, cứ như vậy trôi qua hơn nửa năm, Đường Phi nhận hết độc bệnh tra tấn mới xem như miễn cưỡng bảo vệ được một cái mạng nhỏ. Nhưng mà, độc củahắn cũng chỉ tạm thời áp chế, ngày nào đó phát tác đòi mạng của hắn cũng không biết rõ. Còn có khi đó hút vào rất nhiều khói đặc, làm tổnhại phế bộ, dẫn đến tình trạng thường xuyên ho khan như hiện tại. Tiền Bân cùng Hà Tịch tương giao mười năm, Hà Tịch dạy cho hắn không ít chuyện. Năm đó Đường Phi rời đi Hoàng Diệp, Tiền Bân làm cho hắn một cái nhân bì diện cụ trông rất thật, hắn sợ chuyện Đường Phi không chết bị người biết, lại đưa tới đuổi giết. Đường Phi trước khi đi, Tiền Bân đem toàn bộ tiền tài củaHà Tịch đều giao cho hắn, còn đối hắn nói mạng của hắn là do Hà Tịch cấp, nhất định phải hảo hảo sống sót.

Đường Phi ly khai Tiêu Tương Cư, một đường từ Hoàng Diệp đi đến Quỷ Tà, cuối cùng ở trong này định cư lại, trụ một cái liềnqua hơn ba năm. Thẳng đến khi, gặp lại Phượng Thần Anh.

“Ta cũng không biết hắn vì cái gì trở nên bộ dángngười không ra người, quỷ không ra quỷ, càng không biết hắn vì cái gì nhận ra ta.” Đường Phi thanh âm chua xót, càng nhiều là bất đắc dĩ cùng thống khổ: “Ta chỉ là nghĩ đi rất xa, an an ổn ổn thật yên lặng sống cho hết những ngày còn lại, chẳng lẽ lão thiên gia cả điểm hy vọng xa vời ấy cũng không cho ta sao?”

Lúc này, trời đã hoàn toàn tối đen. Trong khách phòng không có điểm một ngọn nến, trong bóng tối,Chung Như Thủy gắt gao ôm Đường Phi, trầm mặc không nói gì. Năm đó là Phong Hàn Bíchlựa chọn buông tha mạng của hắn, mà Đường Phi, là bị Phượng Thần Anh buộc đi tìm cái chết. Hắn cũng không biết hai người này đến tột cùng là ai đáng thương hơn. Có lẽ, là bản thân có vẻ may mắn hơn một chút đi? Dù sao chính mình ở thời điểm tối tuyệt vọng còn có Tiểu Trùngcùng đại ca đại tẩu. Hơn nữa Phong Hàn Bích là thật yêu hắn, cũng chưa từng vũ nhục hoặc làm hại qua hắn. Mà Đường Phi......

“Khấu khấu”, tiểu nhị đứng ở cửa nhẹ nhàng gõ, nói: “Hai vị khách quan, dược vừa rồi vị đại phu kia đưa tới, tiểu nhân đã sắc tốt cho ngài.”

Chung Như Thủy sửng sốt, mới nhớ tới trời đã tối. Giúp đỡ Đường Phi một lần nữa nằm xuống, Chung Như Thủy đi mở cửa.

Tiếp nhận dược, Chung Như Thủy cho tiểu nhị tiền thưởng, nói: “Đi lộng chút thức ăn nhẹ đến, tái hầm thêm một chén canh sâm gà.”

“Được được, ngài chờ, tiểu nhân lập tức phân phó phòng bếp làm, làm xongsẽ đưa tớicho ngài.” Tiểu nhị cầm tiền thưởng làm việc rất lưu loát, Chung Như Thủy phân phó xong hắn liền chạy xuống lầu.

Sờ soạng đi đến trước bàn, Chung Như Thủy đem dược buông ra, điểm một ngọn đèn. Vừa cầm lấy chén thuốc cấp Đường Phi đưa qua, mới phát hiện Đường Phi đã ngủ.

Hắn hôm nay nói nhiều như vậy, khẳng định đã muốn mệt chết đi. Chung Như Thủy đem dược để lại, nghĩ chờ hắn tỉnh mới hâm nóng cho hắn uống.

“Ai!” Chung Như Thủy ngồi xuống nâng má nhìn Đường Phi thở dài, Đường Phi như thế nào liền thảm như vậy gặp được một kẻ tra (tra công) như thế? Còn hại chết tiểu thụ Hà Tịchsi tình kia (bây giờ ta mới biết Hà Tịch là thụ =)) ). Không được, hắn muốn tìm đại tẩu, năm đó Phong Hàn Bích vì cứu hắn ngực bị xuyên qua một lỗ lớn, đại tẩu cũng có thể đem người cứu sống, huống chi chỉ làmột cái bệnh phổi cùng độc nhỏ? Chung Như Thủy đầy cõi lòng tin tưởng, ghé vào trên bàn ngủ say.

----------------

Yến Tự mệt mỏi vỗ vỗ lưng, trong lòng rối như tơ vò. Sáng nay thám tử báo lại, Phượng Thần Anh bị “Đệ phu” Đường lão bản bắt giữ, đến nay tung tích không rõ. Ưu nhi, Cốc Dương, Mặc Trúc cũng bị bắt đi, nhốt tại thiên laoMị thành. Nàng thật sự không nghĩ tới “Đệ phu” kia cư nhiên là hoàng đế Quỷ Tà! Một kẻ hảo hảo làm hoàng đế không lo, lại chạy đến cái sân kia ngoạn! Mà nay “Đường lão bản” đó cũng không rõ hành tung, không khỏi làm người hoài nghi Phượng Thần Anh bị bắt là do hắn để lộ tin tức! Cho nên, hắn là sợ bị ngườicủa Phượng Thần Anh trả thù, mới bỏ lại mọi thứ mà chạy ?

“Phu nhân!” Một gã thị vệ mặc thường phục đẩy cửa tiến vào, vẻ mặt nhăn nhó.

“Có tin tức không?” Yến Tự mệt mỏi nói.

“Dạ, các nhà tù trongMị thành thuộc hạ đều đi tìm hiểu qua, đều không có tin tứcthiếu chủ.” Thị vệ lo lắng nói.

“Tiếp tục tìm.” Yến Tự nói: “Đường lão bản kia thì sao? Hắn có tin tức không?”

Thị vệ lắc đầu, nói: “Bây giờ còn chưa có tin tức, bất quá chậm nhất là buổi sángngày mai, chúng ta có thể tìm ra chỗhắn.” Đường Phi khuôn mặt quỷ khủng bố, thực dễ dàng tìm.

“Hiện tại lập tức dùng bồ câu đưa tin thả về trên đảo, viết -- chủ nhân, nếu ngươi còn không đến liền chờ nhặt xác thiếu chủ đi!” Nói xong câu cuối cùng, Yến Tự có chút nghiến răng nghiến lợi.

“A ?” Thị vệ dại ra, lời đại nghịch bất đạo này thật sự muốn viết?

“Còn thất thần làm cái gì? Nhanh đi!” Yến Tự một tiếng mắng to, đem thị vệ tỉnh lại, nhanh chóng chạy xuống chuẩn bị.

“Đợi đã! Bồ câu đưa tin cấp Tiểu Hoán đã thả đi chưa?” Yến Tự bỗng nhiên đem người gọi lại.

“Đã thả đi, dự tính bốn ngày sau sẽ đến tayThiết tổng quản.” Thị vệ nói.

“Được rồi, lui xuống đi.” Yến Tự phất tay, đợi thị vệ kia đi xuống, lại có một thị vệ mặcthường phục khác đi đến.

“Phu nhân! Mấy người Cốc Dương đại phu vị trí xác thực đã tìm được, ở tầng thứ ba thiên lao Mị thành.”

“Ân. Chúng ta lần này tổng cộng dẫn theo bao nhiêu tử sĩ?” Yến Tự trầm giọng hỏi.

“Tổng cộng mười tên tử sĩ, hai mươi thị vệ.”

“Tuyển năm tên tử sĩ, mười tên thị vệ, đi thiên lao đem người cứu ra. Nhớ kỹ, nhất định phải đem bọn họ bình yên vô sự cứu ra!” Yến Tự ánh mắt mềm mại đáng yêu nhiễm thượng một tia tàn nhẫn.

“Dạ! Thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị!” Thị vệ kia nói xong, lại do dự một hồi, mới nói: “Phu nhân xin yên tâm, ngài thân mình không thể so với trước, nhất định phải hảo hảo bảo trọng mới phải.”

“Ân, ta hiểu được.” Yến Tự đau lòng vỗ về bụng mình còn chưa hiện hình, nói: “Đi thôi, các ngươi cũng phải hảo hảo bảo trọng.”

“Dạ, phu nhân!” Thị vệ lĩnh mệnh mà đi.

Yến Tự không ngừng nhẹ vỗ về bụng, trong lòng ai thán, mới hai tháng, đã đi theo nương chịu khổ, hài tử đáng thương a......

Hoàng Diệp, Thượng Tinh Lâu.

Thiết Hoán ra roi thúc ngựa chạy về Hoàng Diệp,lẳng lặng nghe xong Mộc Trạc tính toán quẻ tượng, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Đường Phi công tử cư nhiên, thật sự không chết?! Chẳng lẽ, Thiết Hoán nhớ tới Đường lão bảnkia, chẳng lẽ thật là hắn?!

Mộc Trạc nhìn Thiết Hoán liếc mắt một cái, hơi hơi thở dài nói: “Năm đó ta cùng Phượng Các chủ đã nói qua, mệnh đồ Đường công tử bấp bênh, nhận hết đau khổ, đáng tiếc, lúc trước hắn không khuyên bảo của ta nghe vào trong tai, rơi vào kết cụcnhư hôm nay vậy.” Hắn đối Phượng Thần Anh không một điểmđồng tình, rất nhiều chuyện nháo đến hôm nay đều là hắn gieo gió gặt bảo, tự làm tự chịu. Hắn từng cấp Phượng Thần Anh cảnh cáo, đồng dạng cũng vẫn đi vào kết cụckhông thể vãn hồi. Giống như hai mươi sáu năm trước, người nọ mạo hiểm mọi thứtiếnvào tầng tháp thứ năm, buộc sư phụ hắn thayhắn xem xét Thiên Cơ, kết cục người nọ tuy là thấy được, lại vẫn không thể tránh khỏi cuối cùngkết quả. Con người, luôn luôn sau khi mất đi mới có thể triệt để hiểu ra.

Thiết Hoán đối Mộc Trạc ôm quyền, trầm giọng nói: “Tạ đạo trưởng hôm nay bói quẻ, ngày sau Thiết mỗ nhất định báo đáp. Thiết mỗ thân phận không tiện ở lại, không dám quấy rầy đạo trưởng, cáo từ!”

Mộc Trạc đối hắn phẩy phất trầnmột cái, nói: “Đi thong thả.”

Sau khi Thiết Hoán đi rồi, Thiên Tinhmới từ trong thất bính đi ra, tò mò hỏi Mộc Trạc: “Sư huynh, ngươi như thế nào không nói cho hắn, mệnh tinh Đường Phi tuy rằng còn sáng, nhưng cũng rất mỏng manh, tùy thời đều có thể tắt a. Cái này thuyết minh Đường Phi mệnh không lâu, ngươi như thế nào không nhắc nhở hắn?”

“Nhắc nhở sẽ hữu dụng sao?” Mộc Trạc tức giận ấn cái tránThiên Tinh, nói: “Năm đó sư phụ cũng nhắc nhở qua người nọ, lại vẫn tránh không được số mệnh. Ba năm trước đây ta cũng từng nhắc nhở qua Phượng Thần Anh, kết quả thế nào? Cái gì cũng không có cách nào khác tránh khỏi. Lần này cũng giống nhau. Thuận theo thiên mệnh đi, có một số việc, là không thể tránh được.”

“Nga......” Thiên Tinh buồn bực vỗ cái trán, thiên mệnh sao? Giương mắt vụng trộm ngắm Mộc Trạc, thiên mệnh khó đoán, hắn cùng sư huynh là không có khả năng cùng một chỗ đi?

----------------

Khi Đường Phi mở mắt ra, liền nhìn thấy Yến Tự một thân hoàng sắcngồi ở trước bàn tròn, phía sau vây quanh một vòng thị vệ, phong tư chân thành uống một chén cháo tổ yến. Chung Như Thủy bị bắt ngồi ở bên người nàng, buồn bực nhìn nàng ăncháo. Chung Như Thủy ngày hôm qua cơ hồ chưa ăn cái gì, hiện tại đã đói bụng kêu vang, xem ánh mắt Yến Tự hận không thể đem nàng đều nuốt vào!

Yến Tự chậm rì rì uống xong một chén cháo tổ yến, sau đó sờ sờ bụng, lẩm bẩm: “Hài nhi, khổ ngươi, đợi nương đem sự tình làm xong, lại cho ngươi ăn tiếp.”

Chung Như Thủy trừng lớn ánh mắt nhìn bụngYến Tự, yêu phụ mỹ diễm này có hài tử?!

“Ngươi có hài tử?” Đường Phi miễn cưỡng khởi động thân mình, nhìn Yến Tự nói.

“Tiểu Phi Phi, ngươi tỉnh?!” Chung Như Thủy kinh hỉ nhằm phía Đường Phi, đem tâm tình nâng dậy. Từ tối hôm qua Đường Phi ngủ, sau liền vẫn không tỉnh, nếu không phải hắn thường thường khó chịu họ vài tiếng, Chung Như Thủy còn nghĩ rằng hắn đã qua đời!

Yến Tự đánh giá Đường Phi, không rõ nam nhânnày ánh mắt vì cái gì thân thiếtnhư thế. Gật gật đầu, xem như đáp ứng.

Như vậy a, ngày xưa Yến lão bảnphương hoa tuyệt đại nay cũng thành gia, có hài tử.

“Chúc mừng ngươi.” Đường Phi tự đáy lòng nói, năm đó hắn còn từng cùng Hà Tịch vụng trộm đoán qua, Yến Tự hoa lệ vô song như vậy sẽ gả cho một nam nhânnhư thế nào, ba năm đã qua, nàng lại sắp làmmẹ.

Yến Tự sửng sốt, nam nhânnày......

“Tiểu Phi Phi, nữ nhân này hảo hung ác a! Ta vừa mới rời giường, nàng liền mang theo một đống lớn người đạpcửa tiến vào, làm ta sợ muốn chết!” Chung Như Thủy cảm thấy không khí cổ quái, cố ý nói chuyện đánh gãy bọn họ, nữ nhân này hẳn là Đường Phi trước kia nhận thức đi?

Yến Tự mày ngàinhíu chặt, tiểu tử này vừa rồi kêu Đường lão bản cái gì?

“Không có việc gì.” Đường Phi sờ sờ đầu Chung Như Thủytrấn an, sau đó đối Yến Tự nói: “Xin hỏi phu nhân đại giá quang lâm có gì chuyện quan trọng?”

Yến Tự áp chế nghi ngờtrong lòng, gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo nói: “Cái này thì phải hỏi Đường lão bản, hôm qua ngươi làm cái gì, chẳng lẽ ngươi còn không rõ ràng sao?”

“Khụ khụ khụ,” Đường Phi áp chế vài tiếngho khan, mới nói: “Tại hạ bất quá chỉ nghĩ đi ra thanh tĩnh vài ngày, có gì đắc tội?”

“Hừ!” Yến Tự hừ lạnh một tiếng, nói: “Thiếu chủ nhà ta cùng vài vị chất nhi hiện tại tung tích không rõ, nay ở nơi nào, Đường lão bản không phải tối rõ ràng sao? Làm gì còn phải tiếp tục giả bộ?!”

Đường Phi cả kinh, còn chưa kịp nói chuyện, Chung Như Thủy liền nhảy dựng lên, quát: “Cái gì giả bộ?! Chúng ta ngày hôm qua đã sớm rời đi Đường gia tiểu viện, thời điểm đi thiếu chủ rách nát gì kia của các ngươi còn đứng ở đó, làm gì có xảy ra chuyện gì!Hắn cũng không phải bảo mẫu của thiếu chủ các ngươi, đến đi thế nào còn phải mang theo hắn sao!”

“Lớn mật!” Một gã thị vệ phía sau Yến Tự khẽ quát một tiếng, lắc mình tiến lên, mắt thấy định choChung Như Thủy một cái tát.

“Như Thủy!” Đường Phi vội vàng nâng tay kéoChung Như Thủy một chút, ánh mắt lại hoa lên, không biết từ nơi nào nhảy ra một người mặccẩm ymàu đen, một chưởng liền đem thị vệ kia bức trở về.

“Kính Ảnh! Cũng may ngươi ra kịp, nếu không ta lại bị một cái tát vào mặt!” Chung Như Thủy thở phì phì nói.

“Dạ, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, thỉnh hoàng hậu trách phạt.” Kính Ảnh biết nghe lời phải, theo lời Chung Như Thủy nói xin lỗi.

“Hoàng cái đầu ngươi,hậu cái đầu ngươi a!” Chung Như Thủytức giận giơ chân: “Ai cho ngươi bại lộ thân phận củata!”

Yến Tự cùng các thị vệ liên can đều cả kinh, tiểu bất điểm này là Nam hậu Quỷ Tà?!

“Người tới, đem hắn bắt! Bắt hắn cùng Phong Hàn Bíchtrao đổi người!” Yến Tự trước hết phản ứng lại, chỉ cần bắt Chung Như Thủy, không sợ Phong Hàn Bích không thỏa hiệp!

“Không phải đâu?!” Chung Như Thủynhanh chóng nâng dậy Đường Phi muốn chạy, Kính Ảnh phản thủ từ sau lưng một trảo, trong tay liền cầm ra một cái lưu tinh chùy.

Chung Như Thủy ngạc nhiên nhìn lưng Kính Ảnh, vừa rồi rõ ràng cái gì đều không có a, đại gia hỏa kia từ nơi nào lấy ra?!

Kính Ảnh hộ ở trước ngườiChung Như Thủy cùng Đường Phi, bình tĩnh nói: “Nương nương chớ hoảng sợ, thuộc hạ tất bảo vệ ngài toàn thân trở ra.”

Chung Như Thủy khóe miệng co rút, thề đợi trở về cung hắn sẽ bảo Phong Hàn Bích phái tên này đi rửa bồn cầu!

Đường Phi một bên ho khan một bên ý bảo Chung Như Thủy an tĩnh, lướt qua phía trước Kính Ảnh, Đường Phi thở phì phò hỏi: “Ngươi, khụ khụ, ngươi nói cái gì? Khụ khụ khụ, Phượng Thần Anh làm sao vậy?”

Yến Tự trong đầu có cái gì chợt lóe qua, lại không thể bắt lấy, cảnh giác nhìn Đường Phi, nói: “Thiếu chủ buổi sáng ngày hôm qua bị Phong Hàn Bích bắt đi, còn có mấy ngườiCốc Dương. Nếu không phải ngươi che giấu thân phận Phong Hàn Bích,bán đứng bọn họ, Phong Hàn Bích như thế nào bắt được thiếu chủ?!”

Cái gì?! Đường Phi bỗng dưng chấn động, Phượng Thần Anh bị bắt?!

Chung Như Thủy mở to hai mắt nhìn, thầm nghĩ Phong Hàn Bích xuống tay còn rất nhanh, hắn một phen mang Đường Phi đi liền động thủ. Đường Phi thân hình loạng choạng, Chung Như Thủy vội vàng đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi: “Tiểu Phi Phi, ngươi không sao chứ?”

Tiểu Phi Phi?! Yến Tự giống như bị điện giật cứng đờ, trong đầu đoạn ý nghĩ rời rạc không thể nắm bắt kia rốt cục đã nối liền. Đường lão bản, tiểu Phi Phi -- Đường Phi!

-----------------

## 115. Chương 115

Yến Tự có chút hoảng hốt đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Phi. Thiết Hoán từng ám chỉ qua nàng cùng Cốc Dương, nói Đường lão bản rất giống một người, một ngườisớm đã không còn tồn tại. Lúc ấy nàng tuy rằng nhìn thân hình hắn quen mắt, lại như thế nào cũng không dám hướng tới phương diện một người đã chết nghĩ, thậm chí ngay cả khi Phượng Thần Anh thần trí không rõ gọi hắn “Phi nhi”, nàng cũng chưa từng nghĩ đếnphương diện!

Yến Tự có chút mờ mịt, khuôn mặtxấu như quỷ mỵ này, thật sự là Đường Phi sao? Không chỉ có thân hình tương tự, thậm chí ngay cả danh tự cũng giống nhau, đây là trùng hợp?

“Phu nhân, ta kính nhờ ngươi! Ta thật sự không biết Phong Hàn Bích đem bạch mao quái đưa đi đâu, hắn lại càng không biết! Đại ca của ta thân thể không tốt, cầu ngươi không cần kích thích hắn được hay không? Bạch mao quái sống hay chết cũng không phải chuyện của chúng ta!” Chung Như Thủy giúp đỡ Đường Phi tức giận đối Yến Tự nói, tiện đà lại lo lắng nhìn Đường Phi một cái. Hắn biết Đường Phi đối với Phượng Thần Anh dư tình chưa dứt, không, phải nói là còn yêu Phượng Thần Anh, hiện tại hắn biết chuyện này, trong lòng nhất định không dễ chịu đi......

Đường Phi ngẩng đầu, trước mắt ai lạnh nhìn Yến Tự, hắn muốn đối Yến Tự nói thật có lỗi, nói hắn bất lực, hắn thật sự không muốn tái cùng Phượng Thần Anh dây dưa không rõ, có lẽ kết cụcnhư vậy, đối với bất luận kẻ nào đều tốt. Nhưng mà, ra đến bên miệng, hắn một chữ cũng không nói nên lời.

Yến Tự chống lại ánh mắt Đường Phi sau chấn động, trong lòng có một suy đoán vừa lớn mật vừa sợ hãi. Bỗng nhiên, Yến Tự thẳng tắp đối Đường Phi quỳ xuống.

“Phu nhân !” Vài tên thị vệ phía sau Yến Tự muốn đi nâng nàngdậy, lại bị nàng phất tay ngăn cản, bọn họ đành phải quỳ theo xuống.

“Ngươi......” Đường Phi ánh mắt phức tạp nhìn Yến Tự, Chung Như Thủymuốn tiến lên đem người nâng dậy, lại bị Kính Ảnh chặn.

“Phu nhân, ngươi làm cái gì vậy?! Ngươi thân đang mang thai, ở trong này nếu xảy ra chuyện, chúng ta thật sự không gánh vác nổi!” Chung Như Thủylo lắng vò đầu.

“Ta van cầu các ngươi, cứu thiếu chủ nhà ta đi.” Yến Tự một đôi mắt đẫm lệ thật sâu nhìn Đường Phi, thanh âm ai mặc: “Thiếu chủ lúc trước không phải như thế, hắn chỉ là, mất đi người yêu nhất cuộc đời này, mới đem chính mình biến thành bộ dáng đó......”

“Ngườiyêu nhất?” Chung Như Thủy trong lòng bối rối, theo bản năng nhìn Đường Phi liếc mắt một cái. Không đúng, chiếu theo Đường Phi nói, năm đó Phượng Thần Anh là vì kẻ kêu Tần Nhan kia mới rời đi Đường Phi, chẳng lẽ Tần Nhan đã chết?

Đường Phi bỗng dưng nắm chặt quyền, hiển nhiên hắn cũng cùngChung Như Thủy nghĩ đến chung một kết quả. Yết hầu có chút cay đắng, sáp thanh nói: “Cùng ta có quan hệ gì?”

Yến Tự réo rắt thảm thiết cười, nói: “Đúng vậy, chuyện này quả thật cùng Đường lão bản không có quan hệ. Đường lão bản, ngươi nguyện ý nghe ta kể một chuyện xưakhông?”

Đường Phi không trả lời, chỉ là yên lặng nhìn nàng. Yến Tự hiểu là hắn đồng ý, liền tự mình kể ra.

“Ba năm trước đây, có một ngốc tử không cái gì là yêu, gặp được một thiếu niên [các đại gia chắc còn nhớ rõ, khối thân thể này của Đường Phi ở ba năm trước đây còn chưa đến hai mươi tuổi]. Thiếu niên bộ dáng đàng hoàng khinh cuồng,hấp dẫn ngốc tử đó, ngốc tử vẫn dùng hết mọi thủ đoạn cùng biện pháp vì muốn lấy được sự chú ý củathiếu niên. Dần dần, thiếu niên cũng bị ngốc tử hấp dẫn. Hai người đã trải qua rất nhiều đau khổ, cuối cùng tới được với nhau. Nhưng có một ngày, thiếu niên phát hiện ngốc tử cũng không phải đơn thuầnnhư mặt ngoài vậy, hắn làm rất nhiều chuyện lừa gạt y, y nghĩ đến thậm chí ngay cả việc ngốc tử nói ‘yêu’ cũng là lừa mình. Thiếu niên thương tâm muốn chết,cuối cùng quyết định rời khỏi hắn. Nhưng mà, ngốc tử sau khi phát hiện ý đồ thiếu niên, vì muốn lưu lại thiếu niên, nhưng lại đem người nhốt chặt. Thiếu niên có một hảo bằng hữu, hắn biết được thiếu niên gặp chuyện sau liền hạ quyết tâm đi cứu hắn, thiếu niên tuy đã được cứu ra, nhưng vị bằng hữu kia vì hắn mà chết.” Yến Tự bỗng nhiên tạm dừng, giương mắt nhìn Đường Phi, Đường Phi nhắm mắt lại, khóa chặt mọi thống khổ. Yến Tự cười cười, nước mắt rơi xuống dưới: “Nhưng là, ngốc tử ở phía sau mới phát hiện chính mình thật sự rất yêu,rất rất yêu thiếu niênkia, vì hắn buông tha hết thảy. Chỉ là khi đó thiếu niên đã không còn có thể tha thứ cho hắn.”

“Cho nên sao? Vốn là ngốc tử kia tự làm tự chịu, thiếu niên không tha thứ hắn cũng là đương nhiên! Hắn yêu thiếu niên kia? Đừng khiến người kháccười chết, nếu hắn thật sự yêu như lời nói sẽ không vì người khác mà để cho thiếu niên đó táng thân trong biển lửa!” Chung Như Thủy nghe đến đây thực là không thể nhịn được nữa, dựa vào cái gì bạch mao quái kia ỷ vào người ta trân trọng hắn,liền không kiêng nể gì thương tổn người ta? Hắn nghĩ hắn là ai vậy? Bán chút đáng thương liền muốn người khắp thiên hạ đều tha thứ cho hắn?!

Yến Tự chấn động, nhìn về phía Chung Như Thủy. Chung Như Thủy hừ lạnh một tiếng, quay đầu không để ý tới nàng.

“Sau thế nào?” Đường Phi đột nhiên hỏi, sau đó, thì thế nào?

“Sau lại......” Yến Tự tầm mắt chuyển hướng về Đường Phi, nói: “Sau lại, thiếu niên kia vẫn là cùng ngốc tử ở một chỗ, cho dù trong lòng không tha thứ hắn được, nhưng cũng không làm được chuyện không yêu hắn. Chỉ là, lão thiên gia giống như đặc biệt không chiếu cố thiếu niênkia. Thiếu niên thân trung kịch độc, ngốc tử rất thống khổ, luôn luôn muốn vì hắn tìm thuốc giải. Có một đêm, ngốc tử kia bị người hạ độc lấy giải dược ra áp chế, dẫn ngốc tử ly khai khỏi thiếu niên. Người hạ độc tâm địa ác độc, phái người bức thiếu niên tự thiêu......”

“Sau... đó?” Lúc này, Đường Phi thanh âm đã có chút run run, thậm chí ngay cả Chung Như Thủy cũng không tự giác ngừng lại hô hấp.

“Không có sau đó. Ngốc tử phát hiện chuyện có kỳ quái, khichạy về bên cạnhthiếu niên, thiếu niên đã chết. Ngốc tử ở trong đống lửa đào ra thi thểthiếu niên, ngây ngốc ôm một đêm.” Yến Tự nhìn Đường Phirun nhè nhẹ, thấy được trong mắt hắn tang thươngcùng thống khổ: “Thiếu chủ một đêm đầu bạc, tẩu hỏa nhập ma, huyết tẩy Hiền vương phủ, hủy đi hoàng lăng, đem Tần Nhan tươi sống nướng chết. Hắn giết người nhiều lắm, Hoàng Diệp liên hợp cùng Lang Hiên vây giết thiếu chủ. Sau lại, chủ nhân đem hắn mang về trên đảo. Thiếu chủ một ngày một đêm gọi “Phi nhi”, khi thì điên khùng khi thì si ngốc, chủ nhân cho hắn dùng Ô Hương, làm cho hắn đắm chìm ở trong ảo cảnh của mình không thể tự kềm chế. Chỉ có khi đó, thiếu chủ mới có thể xem là một ngườiđầy đủ. Nửa năm trước, thiếu chủ lại lâm vào điên cuồng từ trên đảo chạy ra, vọt vào hoàng cung Hoàng Diệp đại khai sát giới. Bị Tần NghịcùngPhó Tử Lưu bức đến Quỷ Tà, thẳng đến khi, gặp ngươi.”

Chung Như Thủy nghe xong, một bộ dángcòn chưa có hoàn hồn, cho tới lúc Đường Phi tiếng cười vang lên.

“Ha ha ha..... Nguyên lai là như vậy......” Đường Phi tiếng cười ai oán thê lương, trong mắt lệ lại không ngừng nhỏ xuống, dính ướt khuôn mặtvặn vẹo mơ hồ kia.“Nguyên lai là như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng chưa từng bỏ talại, cho tới bây giờ cũng chưa từng!” Đường Phi mạnh mẽ ho ra một ngụm máu tươi, nói lý nhưng lại tràn ngập hận ý. Hắn là hận, hận lão thiên gia lại một lần nữa đùa giỡn hắn. Người khác thường thường nói, vận mệnh trêu người, hắn hận chính là cái vận mệnh này!

Yến Tự chấn động, tay bưng kín môi, nức nở nói: “Công tử, thật là ngươi......”

“Tiểu Phi!” Chung Như Thủy lo lắng cầm khăn cấp Đường Phi lau đi máungoài miệng, lại như thế nào cũng lau không xong, hắn hiện tại sống mũi cay cay, thầm nghĩ muốn ôm Phong Hàn Bích hảo hảo khóc một hồi! Nhân vật chính xuyên qua không phải đều có thể tay chất đầy vàng, ở thế giới khác sống vui vẻ vô lo, sau đó mỹ nữ thành đàn, có được một đống lớn hậu cung sao?! Vì cái gì hắn cùng Đường Phi lại đều như vậy thảm a?!

“Như Thủy, ta cầu ngươi, giúp ta cứu hắn đi, cứu hắn......” Đường Phi suy yếu ỷ ở trên vaiChung Như Thủy, nắm chặt vạt áo hắn tựa như bắt được một cây dược thảocứu mạng: “Ta đã hại chết Hà Tịch, ta không thể tái mất đi Thần Anh!”

“Hảo! Ta nhất định sẽ giúp ngươi, ngươi không cần nói nữa, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, chờ ngươi tỉnh, ta liền đem bạch mao quái mang về đây.” Chung Như Thủy một bên vỗ về lưng Đường Phi một bên an ủi, sau đó quay đầu đối Yến Tự nói: “Phu nhân, ngươi trước đứng lên, ngươi có biết hắn hiện tại bị nhốt thế nào không?”

Yến Tự vội vàng đứng lên, quỳ đã lâu chân đau nhức vô cùng, thiếu chút nữa ngã quỵ, may mắn thị vệ bên cạnhnhanh chóng đỡ nàng.

“Ta biết, thiếu chủ bị hoàng đế Quỷ Tànhốt tại địa lao hoàng cung, chúng ta không có biện pháp xông vào!” Về phần chỗ Phượng Thần Anh bị nhốt là cấm cung đại nội được thủ vệ tối nghiêm mật của Quỷ Tà, Yến Tự cho dù biết chỗ cũng không xông vào cứu ngườiđược.

“Địa lao Hoàng cung?!” Chung Như Thủy cả kinh, chỗ đó thế nhưng là địa phươnggiam giữ siêu cấp trọng phạm trongtriều đình, tỷ như Phiên vương cùng thần tửphản loạn, còn có chứa một ít nhân vật trọng yếukhông thể đối bên ngoài công bố thân phận. Địa phương đó phòng thủ kiên cố, thủ vệ sâm nghiêm, ngừng không có phận sự tuyệt đối không được vào, đừng nói là đến cứu người, cho dù một con ruồi lọt vào cũng khó!

Ánh mắt ngắm ngắm Kính Ảnh, Kính Ảnh là ám vệ kiêm tử sĩ một năm trước Phong Hàn Bíchmới tuyển ra, Phong Hàn Bích có rất nhiều chuyện không thể quang minh chính đại đều phân phó hắn đi làm. Lệnh bàiđịa lao Hoàng cung, hắn hẳn là sẽ có đi?“Úc, ta nghĩ muốn......” Chung Như Thủy thì thào tự nói sờ sờ cằm, không có hảo ý nhìn chằm chằm Kính Ảnh.

Kính Ảnhđưa lưng về phía Chung Như Thủy,bị tầm mắt quá mức nóng rực kia dọa giật mìnhmột cái, tựa hồ là đoán ra ý tưởng củaChung Như Thủy, Kính Ảnh chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, địch bất động ta bất động!

“Tốt lắm cứ như vậy đi, ta, Kính Ảnh, còn có ngươi --” Chung Như Thủy chỉ vào phía bên tay phải Yến Tự, một thị vệ thoạt nhìn có thể dùngnói: “Đừng nhìn nữa, chính là ngươi a, đồ ngốc! Ba chúng ta đi địa lao cứu người, những ngươi còn lại đều ở chỗ này chờ tin tức! Phu nhân, thỉnh hảo hảo chiếu cố Đường Phi.”

Kính Ảnh khóe miệng co rút, ta cái gì cũng đều chưa đáp ứng, thỉnh không cần tự tiện đem ta tính vào được hay không!

“Này --” Yến Tự có chút khó xử nhìn Chung Như Thủy, Chung Như Thủy nghĩ đến Yến Tự sợ quá ít người sẽ cứu không được Phượng Thần Anh, liền nói: “Đừng lo lắng, cái loại địa phương này người càng ít ngược lại càng tốt, chúng ta chỉ cần đem bạch mao quái phóng xuất, sau đógiao cho bọn các ngươi đem hắn mang về là đủ!”

“Không phải, ta không phải ý tứ này.” Yến Tự gian nan mở miệng nói: “Là thiếu chủ nhà chúng ta lại -- phát bệnh, ngày hắn bị bắt, thực khủng bố.” Lúc ấy có một thị vệ ẩn ở chỗ tối tận mắt nhìn hết thảy, nhưng ngại Phong Hàn Bíchnhânsố đông, hắn đành phải ẩn mặt đợi đám người đi rồi mới trở về báo cáo. Yến Tự lo lắng nhìn thoáng qua Đường Phirõ ràng thực suy yếu, nói: “Nếu công tử không cùng đi, ta sợ cho dù đem người cứu ra, cũng sẽ đại khai sát giới, không người nào có thể ngăn được hắn.”

“A?!” Chung Như Thủymiệng mở lớn, cằm đều sắp rơi xuống đất, đâylà tính cái gì? Hắn đi cứu người trái lại có khả năng sẽ bị giết! Sau đó lại cứng ngắc quay đầu nhìn Đường Phicố gắng bảo trì thanh tỉnh, nói: “Tiểu Phi hiện tại cái dạng này cả đi đường đều khó khăn, như thế nào chạy đến hoàng cung cứu người?!”

Yến Tự trầm mặc, nàng cũng biết đây không có khả năng. Chung Như Thủy cũng trầm mặc, trong lòng nghĩ hắn có thể hay không trở về cùng Phong Hàn Bíchlàm chút thương lượng, thả bạch mao quái một con đường sống? Nhiều nhất, chính mình không bao giờ chạy trốnnữa...... Ai, Chung Như Thủy thở dài một hơi, Phong Hàn Bíchnày tuyệt đối sẽ không đáp ứng, Phượng Thần Anh là nhân vậtnguy hiểm, thời điểm si ngốc thì hoàn hảo, điên lên liền giết ngườilung tung...... Thật sự là đau đầu!

“Ta có thể!” Đường Phi mạnh mẽ cắn nát đầu lưỡi củamình, đau nhức làm cho hắn vẫn duy trì thanh tỉnh: “Từ nơi này đến hoàng cung chúng ta có thể ngồi xe ngựa, thời điểm tiến gần hoàng cung đem ta thả xuống, ta còn có thể tái chống đỡ một hồi!”

“Ngươi không muốn sống nữa à?!” Chung Như Thủy vẻ mặt không đồng ý: “Không cần nói bạch mao quái còn chưa cứu ra, chính ngươi đã không xong -- phi phi phi! Thối miệng nói lung tung!” Chung Như Thủy một cái tát chụp ở ngoài miệng mình.

“Tóm lại, ta sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm!”

“Như Thủy,” Đường Phi cầm lấy tay Chung Như Thủy, ánh mắt kiên quyết: “Ta muốn đi cứu hắn!”

“Ngươi!” Chung Như Thủy chán nản, cùng Đường Phi đối diện thật lâu, sau cuối cùng vẫn là bại trận, buông tha kêu lên: “Tốt lắm tốt lắm! Muốn đi thì đi, bất quá nếu ngươi chống đỡ không nổi nữa thì cho dù bạch mao quái còn chưa cứu ra, ta cũng phải mang ngươi đi, mạng của ngươi so với ai khác đều trọng yếu hơn!”

Đường Phi cảm kích nhìn Chung Như Thủy một cái, trịnh trọng đối hắn nói cảm tạ.

Kính Ảnhhạ mắt suy nghĩ, nếu như bị chủ tử nghe được câu cuối cùng kia, Đường Phi nhất định sống không qua ngày mai......

Sau khi trời tối, Chung Như Thủy, Đường Phi còn có Kính Ảnh, cộng thêm một gã ám vệ củaPhượng Thần Anh, cùng nhau ngồi trên một chiếc xe ngựa, chậm rãi hướng về hoàng cung.

Thời điểm tới gần hoàng cung còn ba dặm, mọi người xuống ngựa. Đường Phi đổi tốt trang phục ám vệ, đượcChung Như Thủycũng đồng dạng thay đổi trang phục cùng tên ám vệ kia nâng xuống, trốn vào bóng đêmđi từng bước một. Mà Kính Ảnh dựa theo kế hoạch củaChung Như Thủy, để lại lệnh bàiđịa lao, hồi cung phục mệnhPhong Hàn Bích. Thuận tiện ở thời điểm Phong Hàn Bíchnếu có tâm huyết dâng trào muốn đến địa lao nhìn một cái, thì phải bám trụ cước bộPhong Hàn Bích, ba người bọn họ thì dùng tốc độ nhanh nhất cứu người rời đi.

Chung Như Thủy chiếu theo bản đồ giản dị Kính Ảnh cho hắn tìm được vị tríđịa lao, khi sắp tiếp cận địa lao, Đường Phi liền không đểngườikhác nâng nữa, cùng tên ám vệ kia tách ra hai bên đứng ở phía sauChung Như Thủy.

Chung Như Thủy xung phong, hùng hổ đi đến trước đại mônđịa lao, bàn tay to vung lên, tiêu sái xuất ra lệnh bài.

Thủ vệ không phải ngục tốtbình thường, mà là từ trong Ngự Lâm quân tinh tế tuyển ra hảo thủnhất đẳng.

Thị vệ cầm đầu lạnh lùng ở trên lệnh bài đảo qua, nói: “Ám vệ đại nhân tới muộn như vậy là có chuyện gì?”

Chung Như Thủycùng Đường Phi ba người đều mang theo mặt nạ sắt củaám vệ, người khác nhìn không thấy mặtbọn họ, những người kia chỉ theo phục sức phán đoán thân phận.

Chung Như Thủy khinh thường hừ một tiếng, nói: “Chúng ta phụng mật lệnh mà đến, thứ không thể nói.”

Thị vệ cầm đầu sắc mặt có chút khó coi, bất quá hắn biết rõ trong triều có rất nhiều sự tình rắc rối phức tạp, cũng có rất nhiều chuyện phải dùng thủ đoạn phi thường giải quyết, hắn đoán mấy người Chung Như Thủy hẳn là tới thu thập một ít người không thể công khai thu thập. Cho nên ngay cả đối với thái độ Chung Như Thủycó chứa nhiều bất mãn, hắn cũng không dám khó xử bọn họ, đành phải khẽ phất tay, ý bảo cho đi.

Chung Như Thủy dẫn Đường Phi cùng tên ám vệkia, nghênh ngang vào địa lao.

Địa laoHoàng cung, so với thiên lao Mị thành còn sâm nghiêm chắc chắn hơn, bờ tường là thạch bíchẩm thấp, nhà tù mỗi người một gian, cùng chỗ sâu nhất là tầng thứ chín!

Chung Như Thủy nhớ rõ Yến Tự nói, Phượng Thần Anh bị nhốt tại tầng thứ ba.

Đường Phi một bên áp chế hai tiếngho nhẹ, một bên quan sát hoàn cảnhđịa lao. Tầng thứ nhất nhốt đầy người, tổng cộng có hai mươi gian nhà tù. Nhìn thấy bọn họ tiến vào, mọi người trong lao ngồi ở trên mặt đất, dại ra nhìn bọn họ.

Địa lao ẩm thấp, không khí càng kém, Đường Phi trên mặt mang theo một mặt nạ sắt càng khó chịu, vỗ về lồng ngực hy vọng có thể đem ho khan áp chế đi.

Thuận lợi đi tới tầng thứ hai, bọn họ không có đi vào xem, mà là trực tiếp xuống tầng thứ ba.

Còn chưa tiến vào nhà tù, ba người chợt nghe thấythanh âm “hừ hừ” thở hổn hển khủng bố, còn có thanh âm “rổn rảng” của thiết khóa bị lay động. Chung Như Thủyluôn luôn sợ quỷ,tim đập thình thích, lại vẫn là kiên trì đi về phía trước.

Hai ngục tốt canh giữ ở tầng thứ ba đang ngồi ở trên ghế uống rượu, nhìn đến có người tiến vào sau vội vàng đứng dậy, đợi thấy rõ người đến là ai thì lại hoảng sợ, vội hỏi: “Tham kiến ám vệ đại nhân!”

“Ân.” Chung Như Thủy nâng nâng tay xem như tiếp đón, sau đó trầm giọng nói: “Đưa chìa khóa phòng cho ta.”

“Cái này......” Hai gã ngục tốt hai mặt nhìn nhau, bọn họ phụng mệnh đối tù phạm nơi này nghiêm ngặt trông giữ, nghe nói là một phạm nhânrất trọng yếu, nếu xảy ra sai lầm gì bọn họ có chín cái mạng cũng không đủ chết.

Mắt thấy bọn họ chần chờ, Đường Phi đã không kiềm chế đượctiến lên một bước, nói: “Chúng ta phụng hoàng mệnh mà đến, nơi này có lệnh bàiHoàng Thượng.” Chung Như Thủy rất phối hợp giơ lên lệnh bài trong tay cho bọn hắn xem, Đường Phi nói tiếp: “Hoàng thượng muốn chúng ta chấp hành nhiệm vụbí mật, các ngươi lập tức đem chìa khóa giao cho chúng ta, xong việc chúng ta cũng báo cáo tốt kết quả công tác, các ngươi cũng có công đạo hảo.” Nói tới đây, Đường Phi chuyện vừa chuyển, tiếng nói trầm thấp thoáng khàn khàn mang theo một cỗ ngoan độc, đôi mắt ưng sắc bén trừng to: “Nếu các ngươi trì hoãn chúng ta chấp hành nhiệm vụ, gia gia ta sẽ cho các ngươi sống không nổi!”

Hai ngục tốt bị dọa giật mìnhmột cái, một bên đem chìa khóa giao ra một bên lấy lòng nói: “Đại nhân thỉnh bớt giận, là chúng tiểu nhân không đúng, các ngài thỉnh, chúng ta ở bên ngoài chờ.” Nói xong, liền cúi đầu khom lưng lui ra ngoài.

Đường Phi cầm chìa khóa, mắt thấy hai ngục tốt đi ra ngoài, sau mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó là một trận áp chếho nhẹ.

“Tiểu Phi ngươi không sao chứ?” Chung Như Thủy nhỏ giọng nói, vỗ về lưng Đường Phi giúp hắn thuận khí. Tên ám vệ theo tới cũng thân thiết nhìn Đường Phi một cái.

Đường Phi lắc đầu, giương mắt quan sát hoàn cảnhbốn phía.

Tầng thứ ba thực âm u, chỉ có địa phương ngục tốt nghỉ ngơi mới đốt hai ngọn nến. Nơi này nhà tù chỉ có hai gian, một gian gần chỗ nghỉ ngơi, bên trong trống rỗng. Đối diện còn có một gian khác, đại khái Phượng Thần Anh chính là bị nhốt bên trong. Trên vách tường lao phòng treo đầy hình cụkhủng bố, Đường Phi bỗng dưng nhớ tới hắn cũng từng bị nhốt ở địa lao củaTần Phiền, nhận hết tra tấn. Thân thể có chút run nhè nhẹ, Phượng Thần Anh thế nào? Hắn sẽ bị ngược hình sao?

Chung Như Thủy cũng đánh giá gian nhà tù âm trầm trước mắt, gian nan nuốt nước miếng một cái, ngay tại khi hắn xoay người bảo Đường Phi đợi hắn đi xem xét một chút tình huống, Đường Phi đã lướt qua hắn lảo đảo cước bộ đi qua.

Chung Như Thủycùng ám vệ kianhanh chóng đuổi kịp.

“Thần Anh......” Đường Phi ở trong gian nhà tù cơ hồ không có chúc quang sờ soạng nhẹ giọng gọi, trong phòng giam thanh âm “hừ hừ” cùng thiết liên giãy dụa thoáng chốc dừng lại.

Đường Phi run run bắt tay vào làm, cầm chìa khóa mở ra cửa nhà lao dùngtinh thiết chế thành, thật cẩn thận đi tới.

Phượng Thần Anh tứ chi đều bị thiết liên khóa đặc chế khóa ở trên thạch bích, cơ hồ không thể động đậy. Một đầu tóc bạc lại hỗn độn không chịu nổi, cẩm y trên người tràn đầy lầy lội cùng huyết ô. Nhìn đến Đường Phi tiến vào, hắn dừng lại giãy dụa. Trong bóng đêm, một đôi mắt phượng đỏ bừng tràn đầy xa lạ, còn có sát khíđiên cuồng lạnh như băng.

Đường Phi chấn động, run run đưa tay tháo mặt nạ sắt trên mặt, đi từng bước một tiến lên.

“Thần Anh......” Thanh âm khàn khàn nghẹn ngào tràn ngập thống khổ, Đường Phi đứng ở trước mặt Phượng Thần Anh, tay run rẩy lau đi vết bẩn trên mặt hắn.

Phượng Thần Anh trong mắt điên cuồng lui không ít, hơi chút mê mang nhìn Đường Phi, khuôn mặt bị hỏa thiêu hủy kia tựa hồ có chút quen thuộc, lại có chút xa lạ. Cuối cùng, tầm mắt Phượng Thần Anh dừng ở hình ảnh phản chiếu trong mắtĐường Phi, nghiêng đầu hơi không xác định, nói: “Phi nhi?”

-------------------

## 116. Chương 116

“Phi nhi ?”

Phượng Thần Anh nhẹ nhàng vừa gọi, Đường Phi đã vươn tay ôm chặt lấy hắn.

“Phi nhi, Phi nhi, Phi nhi......” Cảm nhận được hơi thởquen thuộc, Phượng Thần Anh để sát vào cổ Đường Phi nhẹ giọng nỉ non, hai tay bị khóa kịch liệt giãy dụa, suy nghĩ muốn ôm lại Đường Phi, lại chỉ có thể phí công phát ra thanh âm kim loại va chạm.

Đường Phi gắt gao cắn môi, thật sâu hô hấp làm cho chính mình tỉnh táo lại, rồi sau đó buông ra Phượng Thần Anh, cầm chìa khóa giải khai xiềng xích tay chân cho hắn.

“Phi nhi......” Hai tay rốt cục chiếm được tự do, nhưng Phượng Thần Anhbị thương lại bị khóa một ngày một đêm, mất đi chống đỡ sau thẳng tắp đổ về phía trước.

Đường Phi một phen đón lấy Phượng Thần Anh, lảo đảo lui về phía sau vài bước mới khó khăn đứng lại.

“Phi nhi,” Phượng Thần Anh nằm ở trên vaiĐường Phi, vươn tay phải xoa mặthắn, trong mắt hiện lên bộ mặt bị thiêu vặn vẹo, ách thanh thống khổ nói: “Ta biết ngươi là Phi nhicủa ta, ngươi là Phi nhicủa ta. Phi nhi, thực xin lỗi, thực xin lỗi......”

Đường Phi lắc đầu, thấy được miệng vết thương trên hai tay Phượng Thần Anh sâu đến có thể thấy được xương, vết thương chưa xử lý còn đang rỉ máu. Đường Phi nhìn trong lòng lại là đau xót, cả hô hấp đều khó chịu. Tên ám vệ kianhanh chóng tiến lên, lấy ra thuốc trị thương qua loa thay Phượng Thần Anh thoa dược.

Đường Phi không dám đụng vào tay Phượng Thần Anh, chỉ gắt gao đỡ thắt lưng hắn, nức nở nói: “Chúng ta đi, rời đi nơi này thì tốt rồi......” Nói xong, liền dìu Phượng Thần Anh ra khỏi nhà tù.

“Đợi đã!” Chung Như Thủymột bên nhìn trong lòng cũng khó chịu,bỗng nhiên ngăn cản bọn họ, không đợi Đường Phi nghi hoặc, hắn liền lo lắng nói: “Ngươi đã quên, thời điểm chúng ta vào là ba người, cái này muốn như thế nào ra ngoài?! Đánh giết ra ngoài? Một đám thủ vệ trên tầng này, luận võ lâm cao thủ liền có võ lâm cao thủ!” Bọn họ còn chưa đi ra đã bị chém thành nhiều mảnh nhỏ!

Đường Phi giật mình, đúng vậy, lúc trước thầm nghĩ như thế nào tiến vào địa lao cứu người, đã quên nghĩ biện pháp bình yên ra ngoài!

“Thuộc hạ nguyện ý thay thiếu chủ lưu lại!” Tên ám vệ theo tới bỗng nhiên quỳ một gối xuống: “Chỉ cần thiếu chủ thay quần áothuộc hạ, liền vẫn là ba người, tuyệt đối không có người khả nghi.”

Chung Như Thủycùng Đường Phi trầm mặc, bọn họ cũng đều biết đây là biện pháptốt nhất. Chung Như Thủy xoay người nhìn tường, đem quyền quyết định giao cho bọn họ.

Kỳ thật, căn bản không cần quyết định. Tên ám vệ kia đã đem quần áo thoát xuống, hai tay cầm đưa tới trước mặtPhượng Thần Anh. Phượng Thần Anh đối hắn gật gật đầu, tiếp nhận. Đường Phi trầm mặc không lên tiếng giúp Phượng Thần Anh thay quần áo, trong lòng yên lặng đối tên ám vệ kia nói tiếng thực xin lỗi. Đường Phi đem Phượng Thần Anh một đầu tóc bạc cẩn thận giấu kín cũng thay đổi đâu vào đấy, xác định nhìn không ra bất luận khác thường mới nhẹ nhàng thở ra.

“Công tử, thỉnh chiếu cố hảo thiếu chủ!” Ám vệ đối Đường Phi trịnh trọng cúi đầu.

Đường Phi nắm chặt tay Phượng Thần Anh, đồng dạng trịnh trọng nói: “Ta nhất định.”

Ba người thuận lợi từ địa lao đi ra, Chung Như Thủy trấn định tự nhiên dẫn Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, nghênh ngang ở trước hai mươi thị vệ không coi vào đâu rời đi. Bóng đêm đã trầm, cửa lao chỉ điểm có hai ngọnđèn lồng. Tuy rằng Phượng Thần Anh so với ám vệ kia cao hơn một chút, nhưng hơi hơi hạ thắt lưng cũng đã lừa gạt được thị vệở cửa lao. Chỉ cần đi ra khỏi cung này, bọn họ xem như chân chính an toàn!

Đáng tiếc, sự tình cũng không thuận lợinhư trong tưởng tượng. Trên đườngrộng lớn hôn ám, một đại đội nghi thức cùng hộ vệ thuộc về hoàng đế đã ở trước mắt, chậm rãi hướng bọn họ đi đến.

Không xong! Chung Như Thủy trừng mắt nhìn Phong Hàn Bích loan giá, sợ tới mức cả hô hấp đều đã quên !

Đường Phi cương trực thân thể đứng ở phía sauChung Như Thủy, khẩn trương ngừng lại hô hấp. Phượng Thần Anh cảnh giác nhìn loan giáở xa xa thì dừng lại, gắt gao cầm lấy tay Đường Phi.

“Các ngươi là người nào! Dám quấy nhiễu thánh giá!” Một đội hộ vệcầm đầu mở đường, đồng loạtrút ra bội đaobên hông, vẻ mặt sát phạt đem ba người vây quanh vào giữa!

Phượng Thần Anh một tay nắm cả thắt lưngĐường Phi, một tay dẫn theo cổ Chung Như Thủy lui về sau. Mà thủ vệ địa lao phía sau cũng thấy được nơi này khác thường, nhất tề chạy tới, chặn đường lui củaba người.

“Các ngươi không phải ám vệ Thánh Thượng phái tới chấp hành nhiệm vụ!” Tên thủ vệ cầm đầu kia lên tiếng nói, hiện tại có đèn lồngthay loan giá mở đường, hắn rốt cục nhìn ra một người trong đó không phải người lúc nãy tiến vào!

“Người tới, hộ giá! Những người này là thích khách, bọn họ cướp địa lao!”

Chung Như Thủy âm thầm xem thường, kêu cái gì kêu, sợ Phong Hàn Bích không biết hay sao.

“Hộ giá! Hộ giá!” Ngự Lâm quân đang trực cũng chạy tới, một đống lớn người đem ba người bao quanh ở giữa.

Phong Hàn Bích xốc lên sa liêm, từ trong loan giá đi ra, trên cao nhìn xuống ba ngườibọn họ. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra hảo hoàng hậu của hắn!

“Ngươi còn muốn nháo tới khi nào, mau tới đây!” Phong Hàn Bích thanh âm ở giữa đêm khuya có vẻ rõ ràng sắc bén, tất cả mọi người nhảy dựng, Hoàng Thượng đang nói ai?

Chung Như Thủycởi bỏ mặt nạ sắt xuống, xấu hổ đối Phong Hàn Bích cười cười, nâng tay tiếp đón: “Hi ~ Hoàng Thượng đã trễ thế này còn ra đây a? Ngắm trăng sao? Như thế nào không gọi ta!”

Toàn bộ mọi người nhận ra đó là hoàng hậu liền hấp một ngụm khí lạnh, ngườicướp ngục cư nhiên là hoàng hậu nhà bọn hắn a!

“Lại đây!” Phong Hàn Bích trong thanh âm trầm thấp đã dẫn theo một tia tức giận, ánh mắt lại lạnh như băng.

Chung Như Thủy bị ngữ khí củahắn làm hoảng sợ, đi qua? Qua rồi Đường Phi cùng Phượng Thần Anh còn có mệnh sống sao? Cúi đầu, Chung Như Thủy hít sâu một hơi, dùng thanh âm chỉ có ba người nghe thấy nhỏ giọng nói: “Ta làm con tin.” Sau đó ngửa cổ, mạnh mẽ nâng lên trung khí, mười phần thê lương hô to: “Cứu mạng a! Ta là bị uy hiếp! Bọn họ nói nếu ta không giúp, bọn hắn sẽ giết ta! Các ngươi không cần lại đây! Cứu mạng, ta sợ!”

Cái gì?!“Chân tướng” làm cho tất cả mọi người sợ tới mức không dám nhúc nhích, thật cẩn thận nhìn “ngục phỉ”(người cướp ngục), sợ bọn họ sẽ làm bị thương hoàng hậu.

Phong Hàn Bích thái dương gân xanh nổi lên, Chung Như Thủydiễn trò hắn còn không biết! Nhảy lên một cái, Phong Hàn Bíchcả xe ngựa đều chưa hạ xuống, trực tiếp bay vọt đến trước mặtba người. Lạnh lùng nhìn Chung Như Thủy, vươn tay nói: “Trẫm lại cho ngươi một lần cơ hội, lại đây!”

Chung Như Thủy ngạc nhiên, đem hai chữ “cứu mạng” cường ngạnh nuốt trở về, bị nhìn ra!

Đúng lúc này, Phượng Thần Anh rút ra bội đao bên hông để ở trên cổChung Như Thủy, thanh âm lạnh lùng nói: “Cho tất cả mọi người thối lui!”

Chung Như Thủy mồ hôi lạnh đều rơi xuống dưới, bạch mao quái diễn trò không cần quá thật nga, cổ đã cảm nhận được lưỡi dao bạc lạnh lẽo!

Phong Hàn Bích mâu sắc trầm xuống, sát khí tẫn lộ. Chung Như Thủy này không có đầu óc, hắn chân tâm giúp người khác, người khác cũng là chân tâm tổn hại hắn!

“Đều lui ra!” Phong Hàn Bích trầm giọng hạ lệnh. Chỉ một thoáng, tất cả mọi người nghe lệnh rời khỏi một dặm, khẩn trương nhìn bọn họ, tùy thời chờ đem thích khách trảm xuống dưới đao.

“Còn có ngươi, cũng thối lui.” Phượng Thần Anh cười lạnh nói. Đường Phi bất an nhìn Phượng Thần Anh một cái, Phượng Thần Anh cảm xúc còn chưa ổn định, hắn tùy thời có khả năng thật sự thương tổn Như Thủy.

Phong Hàn Bích lạnh lùng đối diệnPhượng Thần Anh, nhưng không có lui về sau một bước.

Phượng Thần Anh buộc Chung Như Thủy ngẩng cổ, lưỡi dao đè nặng yết hầutrắng nõn yếu ớt. Phong Hàn Bích trong lòng run lên, bất động thanh sắc lui về sau mười bộ.

Đường Phi cầm lấy lưng Phượng Thần Anh, ý bảo hắn không được phép thương tổn Chung Như Thủy.

Phượng Thần Anh dùng dư quang nhìn Đường Phi lo lắng liếc mắt một cái, bỗng nhiên mạnh mẽ đem Chung Như Thủyđẩy về hướng Phong Hàn Bích, sau đó một phen nắm cả thắt lưng Đường Phi bay vọt lên tường, nháy mắt mất đi bóng dáng.

“Đuổi theo! Nếu phạm nhân chống cự, giết không tha!” Phong Hàn Bích gắt gao đem Chung Như Thủy ôm vào trước ngực, hạ lệnh nói. Vừa rồi bị màn mạo hiểm kia dọa, tim hắn đập mạnh còn chưa bình phục lại, trong giọng nói càng mang theo sát ýsắc bén.

“Ngươi dám!” Chung Như Thủytừ trong lòng Phong Hàn Bíchgiãy ra: “Ngươi rõ ràng biết là ta cố ý phối hợp bọn họ diễn trò, vì cái gì còn muốn đối bọn họ như vậy?!”

Phong Hàn Bích mâu sắc trầm xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chung Như Thủy, Chung Như Thủy bị ánh mắt hắn xem trong lòng chột dạ, lại quật cường cắn môi nhìn thẳng hắn.

“Ngươi phối hợp bọn họ là thật, nhưng!” Phong Hàn Bích đông lạnh Chung Như Thủy, thanh âm lãnh khốc: “Bọn họ đả thương ngươi, cũng là thật. Ai dám thương tổn ngươi, kẻ đó phải chết.”

Chung Như Thủy bỗng dưng chấn động, nghe Phong Hàn Bích nói như vậy, hắn không cảm động là giả, nhưng cao hứng hoàn toàn không dậy nổi.

“Nhưng mà, ngươi có nghĩ tớihay không, là ngươi thương tổn bọn họ trước!” Chung Như Thủy không còn kích độngvừa rồi, bình tĩnh nhìn Phong Hàn Bích nói: “Vô luận là Hoàng Diệp cũng tốt, Lang Hiên cũng tốt, thiên lý thế giới này theo ta nhận biết đều là các ngươi, những kẻ gọi là người cầm quyền dựa vào tùy hứng tùy ý thương tổn người khác! Ta không dám nói Phượng Thần Anh vô tội, nhưng hắn giết người tuyệt đối đáng chết! Đám lưu manh ở thành Đông kia, bọn họ phóng hỏa thiêu đại viện mà Đường Phi thật vất vả mới dựng nên cho những người không có nhà để về, càng chết cháy mười mấy lão nhân. Nếu không phải bọn họ thương tổn Đường Phi, Phượng Thần Anh căn bản sẽ không giết bọn họ! Còn có những người Hoàng Diệp phái tới, bọn họ một đám đều là xứng đáng! Ngươi nói, ai dám thương tổn ta, kẻ đó phải chết, bởi vì ngươi yêu ta. Phượng Thần Anh cũng giống như vậy, hắn yêu Đường Phi, cho nên ai thương tổn Đường Phi cũng phải chết!” Chung Như Thủy thật sâu nhìn Phong Hàn Bích, mắt hạnh tròn to ướt át: “Bảy năm trước ngươi và ta từng nhận quađau khổ cùngthù hận, bọn họ cũng đang nhận lấy, thậm chí, so với chúng ta càng đáng thương hơn. Phong Hàn Bích, thả bọn họ một con đường sống đi.”

Phong Hàn Bích hai đấm nắm chặt dần dần buông ra, trong mắt hàn sương cũng dần dần tan rã. Làm như nhớ lại lúc trước, Phong Hàn Bích chậm rãi nhắm mắt rồi lại mở, trong mắt thanh minh tràn đầy đau lòngcùng nhu tình. Tiến lên một bước ôm lấyChung Như Thủy đang run nhè nhẹ, nhẹ giọng nói: “Thực xin lỗi, nhiều năm như vậy, vẫn đều là ta thực xin lỗi ngươi. Cho dù theo ta trở về, ngươi cũng chưa từng vui vẻ qua. Ta cũng không xứng đáng làm một người yêu, nhưng mà, ta sẽ dùng cả đời để yêu ngươi.”

Chung Như Thủy bả đầu chôn ở trước ngựcPhong Hàn Bích, buồn thanh nói: “Vậy ngươi còn muốn giết Đường Phi cùng Phượng Thần Anh không?”

Phong Hàn Bích bật cười, lớn tiếng nói: “Truyền lệnh xuống, không được thương tổn hai ngườikia, phải lông tóc vô thương đem ngườitìm về. Kính Ảnh, lần này trước hết tha tội khi quân của ngươi, ngươi cũng đi, mau chóng đem người mang trở lại.”

“Không thể cứ như vậy thả bọn họ sao? Có Đường Phi, Phượng Thần Anh sẽ không tái xằng bậy.” Chung Như Thủy ngẩng đầu rầu rĩ nhìn Phong Hàn Bích nói.

Phong Hàn Bích yêu thương nhéo nhéo hai mátrắng noãn của Chung Như Thủy, giải thích: “Không phải ta không muốn thả bọn họ, mà là hiện tại để mặc bọn họ rời đi ngược lại chính là hại bọn họ. Ngươi biết không? Tần NghịcùngPhó Tử Lưu to gan lớn mật, dám duỗi tay đến tận Quỷ Tàcủa chúng ta. Phái một đống lớn sát thủ thâm nhập Mị thành, muốn lấy mạng của Phượng Thần Anh kia. Ta vốn định trước nhốt lại Phượng Thần Anh, đợi đuổi đám ngườiTần Nghị đi, xem như bảo hộ hắn một mạng, ai ngờ ngươi lại gây họa. Hiện tại người bị ngươi để cho chạy mất, đámsát thủ lại đang chờ ở phía sau, nếu ta không ra mặt, chỉ sợ cả Đường Phi kia cũng bị liên lụy.”

“Cái gì?!” Chung Như Thủy nghe xong lập tức xù lông mao, triệt khởi tay áo lộ ra hai cánh taytinh tế trắng nõn, giận dữ nói: “Hảo cho ngươi một Tần Nghị! Hảo cho ngươi mộtPhó Tử Lưu! Dám duỗi tay đến tận nhà của ta, không hảo hảo giáo huấn một chút hai hỗn đảnkhông biết sống chết các ngươi, các ngươi sẽ không biết trời cao đất rộng là gì!”

Phong Hàn Bích buồn cười ôm hắn vuốt lại lông mao, nói: “Cho nên ta không phải bảo người đi cứu bọn họ sao?” Hắn đều bỗng nhiên cảm thấy may mắn chính mình thực không giết Phượng Thần Anh thậm chí còn đi cứu người, nếu không chiếu tính tìnhChung Như Thủy, hắn đời này đều sống ở bên trong nước sôi lửa bỏng.

Chung Như Thủy vẫn chưa hết giận, nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩtrước kia Đường Phi không có người giúp thì thôi đi, hiện tại Đường Phi là người Chung Như Thủyhắn nhận thức, liền nhất định giúp hắn đem hết thảy khổ sở mệt mỏi lúc trước, từng chút từng chút đòi lại! Tần NghịcùngPhó Tử Lưu, hai tiểu tử các ngươi chờ đó cho bổn đại gia, xem ta có chỉnh chết các ngươi hay không!

----------------

Phượng Thần Anh mang theo Đường Phi một đường hướng ngoài thành chạy, thẳng đến khi Đường Phi ho khan càng ngày càng không thích hợp mới bất đắc dĩ ngừng lại.

Đợi thấy rõ bên môi Đường Phi đỏ tươi, Phượng Thần Anh rùng mình, nhanh chóng đem Đường Phi ôm vào trong ngực, vội vàng hỏi: “Phi nhi, ngươi làm sao vậy? Làm sao bị thương? Chúng ta đi tìm đại phu!” Trong lòng không ngừng tức giận chính mình vì sao vẫn không nhìn ra Đường Phi khác thường.

Đường Phi cầm lấy tay Phượng Thần Anh, lắc lắc đầu, gian nan nói: “Không sao cả, chúng ta nhanh chóng đi, ta cùng Yến Tự đã hẹn sẵn, một bên đi thiên lao đem bọn Cốc Dương cứu ra, một bên ta đi cứu ngươi. Giờ Tý liền ở trên một tòa lương đình Vân Phong Nhaithành Tây đợi, chúng ta phải đi suốt đêm!” Vân Phong Nhai tuy rằng là nơi hiểm trở, nhưng Yến Tự nói nơi đó có một đường tắt có thể tránh đi truy binh ly khai Mị thành.

Phượng Thần Anh áp chế đaulòng, thay Đường Phi lau đi máu bên miệng, xoay người cõng Đường Phi lên lưng, tiếp tục đi tới.

Lúc này đã qua giờ Hợi, từ sớm đã đen thấu. Mị thành chợ đêm náo nhiệt, đèn đuốc sáng như ban ngày, Phượng Thần Anh chỉ có thể cõng Đường Phi ở hẻm nhỏ hẻo lánh hắc ám len lỏi, hoặc ở trên nóc nhà bay đi.

Phía sau Đường Phi hơi thở suy yếu, Phượng Thần Anh lòng nóng như lửa đốt chỉ có thể một lần lại một lần khu động nội lực của mình hướng Vân Phong Nhai chạy đi, bỏ mặc việc chân khí phản phệ cùng nội thương trầm tích làm cho hắn thống khổ không chịu nổi. Nhưng mà Đường Phi tình huống so với trong tưởng tượng củahắn còn nghiêm trọng hơn, hắn phải mau chóng cùng Cốc Dương hội hợp!

-------------

Vân Phong Nhai, ở một tòa lương đình duy nhất, đã có mười mấy người đang lẳng lặng chờ. Yến Tự lo lắng ở tại chỗ đi tới đi lui, thường thường nhìn phía trước, mắt tràn đầy chờ đợi. Cốc Dương, Ưu nhi cùng Mặc Trúc từ một canh giờ trước cũng đã được cứu ra, tuy rằng tổn thất vài thị vệ, nhưng cũng là bình yên vô sự đem người cứu về. Cốc Dương bị chân khí củaPhượng Thần Anh chấn thương, sau khi uống dược đã không có gì trở ngại, hiện tại dựa ở cột đá trong lương đình nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng ngược lại Mặc Trúc rắn chắc trúng một chưởngPhượng Thần Anh, dược tuy rằng đã cho hắn uống, người đến nay lại vẫn chưa tỉnh. Ưu nhi một bên chiếu cố Mặc Trúchôn mê bất tỉnh, một bên cũng nhìn phía trước. Hắn vừa mới biết được, nguyên lai công tử không có chết! Nhưng lại là Đường lão bản xấu như quỷ mỵ hắn từng chán ghét quakia! Thời điểm Yến Tự nói, hắn vẫn là không thể tin được, nhưng Thiết Hoán dùng bồ câu đưa tin đúng lúc này trở lại, nội dung phía trên làm cho mọi người khiếp sợ, trừ bỏ Yến Tựđã sớm biết chân tướng.

Nhìn Thiết Hoán tự tay viết tín, Ưu nhi mới chính thức tin, Đường lão bản chính là Đường Phi. Nghĩ đến gương mặt Đường Phi hiện tại, Ưu nhi liền khó chịu không thể hô hấp, tâm càng đau! Công tử không chết, lại bị hủy dung mạo, ba năm này, công tử nhất định rất thống khổ đi? Nhớ lại chính mình còn từng khinh thường dung mạohắn, liền càng thêm áy náy thống khổ. Ánh mắt vội vàng nhìn phía trước, Ưu nhi âm thầm cầu nguyện, công tử, nhất định phải bình an trở về a!

Yến Tự ở trước đình lo lắng qua lại hai bước, nghĩ phía trên thư do Thiết Hoán dùng bồ câu đưa tới còn nói Hoàng Diệp Lang Hiêncư nhiên phái sát thủ lẻn vào, bảo bọn họ cẩn thận một chút, nàng liền càng thêm nóng lòng như lửa đốt, lo sợ bất an. Nếu thiếu chủ cùng công tử gặp phải đám sát thủ thì sao? Nên làm cái gì bây giờ? Lắc đầu, Yến Tự thầm nghĩ không được, cho dù tiết lộ hành tung hiện tại củabọn họ cũng phải đi tiếp ứng thiếu chủ cùng công tử!

Yến Tự xoay người, ngoắc tay gọiđám tử sĩ cùng bọn thị vệ tụ tập, thương nghị đối sách.

Vân Phong Nhai, một chỗ trong rừng sâu.

“A ! !” Phượng Thần Anh một tiếng gầm điên cuồng, một tay giơ lên kiếm phất tay chém đứt cánh taymột người, hắn đã giết đỏ cả mắt rồi. Kiếm trong tay đã cuồn cuộn nổi lên từng chỗ nứt gãy, Phượng Thần Anh tùy tay vứt bỏ, phản thủ hút lên thanh kiếm khác trong tay một khối thi thể trên đất, trên mặt cùng đầu bạc đã dính đầy máu tươi củađịch nhân. Đường Phi được hắn vững vàng cõng ở trên lưng, không cho bất luận kẻ nào chạm tới hắn.

Mặt đất đã vây quanh một vòng thi thể, nhóm sát thủ đánh bất ngờ không dám tái tùy tiện tiến lên. Bọn họ ngày hôm trước cũng đã thâm nhập Quỷ Tà, luôn luôn thu thập tin tức Phượng Thần Anh, thẳng đến hôm nay bọn họ mới tìm được. Khi Phượng Thần Anh từ trong hoàng cung trốn ra, bọn họ cũng đã theo đuôi ở phía sau hắn. Chỉ là ngại trên đường cái nhiều người, bọn họ không dám tùy tiện động thủ, thẳng đến khi Phượng Thần Anh mang theo Đường Phi tiến nhập Vân Phong Nhai, bọn họ rốt cục mới xuống tay! Nhưng mà bọn họ lại không nghĩ tới, Phượng Thần Anh bị thương còncõng trên lưng một người mà vẫn khó đối phó như thế! Đột kích bất ngờ không thành, ngược lại bị hắn giết bảy tám người!

Nhìn đầu bạc nhiễm huyết, Phượng Thần Anhquét qua những người chung quanh cười lạnh, hai mươi sát thủ còn lại không hiểu rùng mình một cái, trong mắt có chút sợ hãi. Lúc này Phượng Thần Anh không giống như người, lại như một Tu La tóc bạc từ địa ngụcthị huyết tàn bạo!

Bỗng nhiên, một sát thủ trong đó đánh vỡ trầm mặc, trầm giọng quát: “Chủ thượng có lệnh, lấy không được mạng của Phượng Thần Anh đem đầu đi gặp! Giết!”

Lời này vừa nói ra, nhóm sát thủ không còn sợ hãi, ăn ý đem Phượng Thần Anh vây quanh thành một vòng tròn, huy kiếm mà lên!

Phượng Thần Anh bóng người chợt lóe, nhóm sát thủ thấy hoa mắt, Phượng Thần Anh đã không còn ở tại chỗ!

Trong đó một sát thủ đột nhiên ngẩng đầu, kinh hô một tiếng! Nguyên lai Phượng Thần Anh cõng Đường Phi phóng người lên giữa không trung!

Phượng Thần Anh thân hình nhanh như quỷ mị, tại thời điểm sát thủ kia ngẩng đầu đồng thời kiếm đã thẳng tắp đâm vào mắt phải hắn, xuyên não mà qua! Mà đúng lúc này, lại một gã thích khách khác huy kiếm bổ tới!

Phượng Thần Anh trong lòng rùng mình, sát thủ kia là ở phía sau hắn! Quăng kiếm mạnh mẽ xoay người, nâng tay bắt được mũi kiếm, mũi kiếm cùng ngực Phượng Thần Anh chỉ kém một phần khoảng cách. Phượng Thần Anh nương theo tên sát thủ kia,cõng Đường Phi hướng phía sau lui lại, thoát ly vòng chiến.

Lúc này, lại có bốn gã cách Phượng Thần Anh gần nhất sáp tới gần, mắt thấy bốn thanh kiếm chuẩn bị đem Phượng Thần Anh cùng Đường Phi trên lưng hắn chém xuống! Đường Phi nhắm mắt lại, ôm sát cổPhượng Thần Anh, có thể chết cùng một chỗ, cũng là một loại hạnh phúc đi?

Tại thời khắc mành chỉ treo chuông, có một hắc y nhân lăng không đứng chổng ngược phóng xuống !

“Loảng xoảng lang” mấy tiếng, kiếm củabốn gã sát thủ kia thế nhưng lại bị hắc y nhânbỗng nhiên xâm nhập đoạt đi!

Kính Ảnh một cái xoay người vững vàng rơi xuống đất, lưu tinh chùy trong tay ở bên người hắn chuyển hai vòng cũng vững vàng trở lại trên tay, đồng thời còn có bốn thanh kiếm kia! Nhóm sát thủ kinh ngạc nhìn Kính Ảnhbỗng nhiên xuất hiện, trên mặt hắn mang theo mặt nạsắt của ám vệ, đám sát thủ không rõ ràng lắm thân phận hắn,nhất thời không dám vọng động.

Đường Phi trợn mắt nhìn lại, mắt tràn đầy kinh hỉ, là Kính Ảnh!

“Thiết!” Kính Ảnh nhíu nhíu mày, tùy tay đem bốn thanh kiếm đoạt đượcvứt trên mặt đất, không kiên nhẫn nhìn trước mắt đám sát thủ. Nhân số rất nhiều, mà người của hắn còn chưa tìm đến. Kính Ảnh là dựa vào năng lực điều tra nhiều năm mới ở thời khắc tối mấu chốt tìm được Phượng Thần Anh cùng Đường Phi, nếu hắn tái đến chậm một bước, phỏng chừng hoàng hậu nương nương sẽ vừa khóc vừa đem hắn bái tế đồng hương. Hoàng đế bệ hạ chủ tử phỏng chừng sẽ không ngăn cản, cũng có khả năng cùng giúp hoàng hậu nương nương đốt lửa thắp nhang.

Dù sao đều là chết, không bằng chết oanh oanh liệt liệt một chút, bị đem đi bái tế thật sự quá dọa người! Kính Ảnh tay phải dẫn theo lưu tinh chùy, tay trái ở sau lưng nhoáng lên một cái, trong tay liền nhiều hơn một thanh đoản kiếm. Đoản kiếm tinh quang lóe ra, trên thân phiếm hàn quanglạnh lẽo, vừa thấy liền biết là bảo kiếm chém sắt như chém bùn.

Phượng Thần Anh đứng ở phía sau Kính Ảnhlạnh lùng nhìn người bỗng nhiên xuất hiện, không biết hắn vì cái gì muốn cứu bọn họ. Chiếu vừa rồi tình huống ở hoàng cung, Phong Hàn Bích đã muốn giết hắn mới đúng.

“Năng lực của ta có hạn, giữ không được bao lâu, các ngươi thừa dịp hiện tại có bao xa thì chạy bấy nhiêu.” Kính Ảnh linh hoạt xoay chuyển thanh đoản kiếm này, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Đường Phi trên lưng Phượng Thần Anh liếc mắt một cái, nói: “Nếu các ngươi như vậy vẫn không sống được, hoàng hậu nương nương cũng không thể trách ta.”

“Đi!” Kính Ảnhhét lớn một tiếng, tay trái đoản kiếm tay phải lưu tinh chùy, nhằm về phía đám sát thủ! Kính Ảnh thân hình nhanh như thiểm điện, hữu công tả thủ, một công một thủ đã hạ sát xong ba người!

Phượng Thần Anh nắm thật chặt Đường Phitrên lưng, xoay người bỏ chạy. Đường Phi hồi đầu nhìn Kính Ảnhgiữ chân cho bọn họ rời đi, vô thanh nói tiếng cảm tạ.

Kính Ảnh võ công dù cao, cũng không có khả năng bằng thực lực một mình ngăn trở mọi người. Nhóm sát thủ ăn ý để lại mười người cùng Kính Ảnh triền đấu, còn thừa bảy người toàn bộ hướng Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đuổi theo.

Kính Ảnh liếc mắt một cái đám sát thủ truy qua, cười khổ, cái này thật sự không biết nên công đạo như thế nào. Bất quá, Kính Ảnh ngẩng đầu lẻn đến trước một gã sát thủ, giơ tay chém xuống, sạch sẽ lưu loát dùng đoản kiếm trong tay chặt rơi đầu đối phương! Trong mắt mang theo tiếu ýthị huyết, hắn thế nhưng thật ra muốn cảm kích chủ tử đã cho hắn một lần cơ hội đại khai sát giới!

Phượng Thần Anh cõng Đường Phi hướng lương đình đã hẹn sẵn chạy vội. Đường Phi nghe Phượng Thần Anh thở dốc càng ngày càng trầm trọng, hắn biết vừa rồi trận chiến kia đã hao hết nội lựccuối cùng của hắn, hiện tại Phượng Thần Anh đã là tên mạnh hết đà. Kính Ảnhnăng lực hữu hạn, hắn không có khả năng đem toàn bộ sát thủ đều ngăn lại .

Quả nhiên, vừa chạy ra khỏi khu rừng kia, phía sau đã truyền đến rất nhiều tiếng bước chândồn dập. Đường Phi lòng nóng như lửa đốt, đúng lúc này, Phượng Thần Anh cước bộ chậm lại.

Đường Phi đang lúc nghi hoặc, chợt nghe Phượng Thần Anh thanh âmbình tĩnh mà kiên quyết: “Phi nhi, đợi ta đem ngươi giấu kỹ, sẽ đem những người đó dẫn dắt rời đi. Đợi xác định an toàn, ngươi lập tức cùng bọn họ Yến Tự hội hợp, lập tức rời khỏi!”

Nói xong, liền muốn dừng lại đem Đường Phi buông xuống, vì hắn tìm một chỗan toàn ẩn thân.

“Tiếp tục chạy!” Phát hiện ý đồ Phượng Thần Anh,Đường Phi gắt gao ôm lấy cổhắn, toàn thân bám vào trên người, ngoan thanh nói: “Phượng Thần Anh, ngươi nhớ kỹ, ba năm trước đây ta mặc kệ chân tướng như thế nào, cho tới nay đều là ngươi nợ ta! Lần này nếu ngươi thật sự đem ta buông xuống, ngươi vĩnh viễn cũng không còncơ hội, ta sẽ hận ngươi cả đời!”

Phượng Thần Anh vừa định buông tayliền hơi hơi ngưng trệ, hốc mắt nóng rực, nắm thật chặt cánh tay, Phượng Thần Anh cước bộnhanh hơn.

“Ta sẽ không buông ngươi, ta vĩnh viễn cũng không buông ngươi!” Phượng Thần Anh đem Đường Phi chặt chẽ cõng ở trên lưng, trong mắt là ý chí kiên quyết mạnh mẽ. Hắn cùng Đường Phi yêu nhau, thật sự không còn đủ khả năngdậy nổi một tia khúc chiết, mặc dù chết, bọn họ cũng muốn chết cùng một chỗ!

Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đã chạy tới được vách đáVân Phong Nhai, nơi này cách lương đình đã không còn xa! Nhưng mà, đúng lúc này truy binh đuổi tới!

Nhóm sát thủ dần dần tới gần hai người, Phượng Thần Anh đem Đường Phi buông xuống, ngược lại đem hắn ôm vào trong lòng, mắt phượng lãnh lệ nhìn chằm chằmbọn hắn.

“Giết!” Một người ra lệnh, bảy người nhất tề mà động, tay cầm binh khí đi lên phía trước!

Phượng Thần Anh nguyên bản sau khi tẩu hỏa nhập ma, nội lực so với trước kia chỉ còn lại bảy thành, sau lại mấy lần lạm dụng nội lực, hơn nữa vừa rồi không muốn sống loạn chém giết, nội lực đã sớm cạn kiệt. Hiện tại chỉ bằng võ công cùng bản năng né tránh, tận lực bảo hộ Đường Phi không bị thương tổn, mà trên người hắn đã tràn đầy đao thương lớn lớn nhỏ nhỏ!

Đường Phi được che chở chặt chẽ cắn răng không cho nước mắt chảy xuống, ở khi một tên sát thủ huy đâm về phía ngực Phượng Thần Anh, Đường Phi mạnh mẽ ôm Phượng Thần Anh lui về sau một bước, sau đó thân thủ từbên xương sườn của Phượng Thần Anh xuyên qua, bắt được một kiếm này! Vẫn đều là Phượng Thần Anh vì hắn lấy tay đỡkiếm, lần này nên đến phiên hắn!

“Phi nhi! Ta giết ngươi!” Phượng Thần Anh chợt quát một tiếng, xoay người dùng hết một tia nội lực cuối cùng đem tên sát thủ bị Đường Phi chế trụ một chưởng đánh bay!

Nhưng chính là một cái quay người này mà buông tay, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đã bị nhóm sát thủ tách ra!

Phượng Thần Anh quay đầu muốn đem Đường Phi mang về, nhưng kiếm của một tên sát thủ khác đã chặn đường hắn, một kiếm chém vào trên vai Phượng Thần Anh!

Hai mắt đỏ ngầu lạnh lùng nhìn chằm chằm sát thủkia, sát thủ đó bị ánh mắt Phượng Thần Anh dọa, nhất thời động tác ngưng lại. Phượng Thần Anh tay đã kháp vào trên cổhắn, sát thủ kia chỉ nghe thấy thanh âm “rắc rắc” làm hàm răng như nhũn, sau đó liền gãy cổ chậm rãi té trên mặt đất, hắn thậm chí cả nửa điểm kêu lên cũng chưa phát ra.

Đường Phi chật vật tránh thoát một kiếm, còn chưa kịp phản ứng, lại bị một người làm cho lui về bờ vực phía sau. Mắt thấy kiếm tiêm đã tới gần trước mắt, Đường Phi dưới chân lại bỗng nhiên không còn chỗ đứng, ánh mắt mờ mịt nhìn kiếm kia chợt rời xa ra, mà thân thể không tự chủ được ngã xuống.

“Thần Anh......” Trước khi rơi xuống vực, Đường Phi thấy, chình là Phượng Thần Anh vẻ mặt thống khổtuyệt vọng. Trái tim đột nhiên đau, ba năm trước đây, Phượng Thần Anh tìm được thi thể “chính mình”, có phải hay không cũng là bộ dạng này? Thần Anh, không cần thống khổnhư vậy, ta không muốn nhìn thấy ngươi thống khổ......

Phượng Thần Anh há to miệng, đầu trống rỗng. Hắn muốn la lên, hắn muốn kêu “Phi nhi”, nhưng trừ bỏ hầu trung phát ra tiếng thống khổ tê rống, hắn cái gì cũng không nói nên lời. Hắn cái gì đều nghe không được, cước bộ không tự chủ được rất nhanh đi theo Đường Phi.

Phi nhi, ngươi đã nói, nếu lần này ta tái buông ngươira, ngươi sẽ không tiếp tục cho ta cơ hội, ngươi sẽ hận ta cả đời. Ta không cần, ta không cần ngươi hận ta, ta sẽ không buông tha ngươi......

“A, Phi nhi, ta bắt lấy ngươi, ta sẽ không tái buông ngươi......” Phượng Thần Anh trong mắt chỉ thấy có duy nhất Đường Phi rơi xuống núi, bởi vì hắn cũng nhảy xuống theo, vươn cánh tay, bắt được tay Đường Phi. Gắt gao nắm chặt, đến chết cũng sẽ không buông ra.

“Thiếu chủ! Công tử!” Ưu nhi trơ mắt nhìn hai người rơi xuống vực, bi thương hô to. Hắn đã tới chậm, hắn đã tới chậm! Yến Tự vốn là sợ bọn họ gặp chuyện ngoài ý muốn, vốn định tự mình dẫn mười tên tử sĩ quay đầu tiếp ứng bọn họ. Nhưng Yến Tự thân đang mang thai, người duy nhất còn có khả năng hành động là Ưu nhi liền đảm nhiệm trọng trách này. Bọn họ đã mau chóng chạy đến, lại vẫn là chậm một bước!

“Giết bọn họ! Đem bọn họ toái thi vạn đoạn!” Trong mắtƯu nhi, chỉ còn cừu hậnxâm nhập cốt tủy.

------------------

## 117. Chương 117

Sau khi Phong Hàn Bích thu được tin tức Phượng Thần Anh cùng Đường Phi rơi xuống núi, liền lập tức tiến đến Phượng Nghi cung. Nhìn Chung Như Thủyngồi xổm trước đại môn, ôm Chung Tiểu Trùng hoan hô tiếu ngữ không biết đang nói cái gì, Phong Hàn Bích giống như bất đắc dĩ cũng giống như áy náy thở dài một tiếng.

“Tiểu Trùng, chờ Đường thúc thúc của ngươi trở lại, chúng ta phải đi đến quán ăn gà nướng, mỗi người một con, bảo hắn mời khách!” Chung Như Thủy ôm nhi tử cao hứng nói, tưởng tượng thấy về sau nếu ở trong cung buồn chán hoặc là Phong Hàn Bíchchọc hắn sinh khí, sẽ bỏ chạy đến Đường gia tiểu viện ở vài ngày, sau đó mỗi ngày đều được ăn gà nướng! Nghĩ đến đây, Chung Như Thủyvừa hút nước miếng vừa cười.

“Cha, ngươi không thể không có tiền đồ như vậy!” Chung Tiểu Trùngbộ dáng cực kỳ giống Phong Hàn Bích,chỉ tiếc rèn sắt không thành thép,lập tức dùng tiểu nhục quyền gõcha hắn đang chảy nước miếng một cái, nghiêm túc giáo dục: “Quán ăn không phải chỉ có gà nướng, còn có rất nhiều đồ ăn rất ngon, hẳn là bảoĐường thúc thúc mời chúng ta toàn bộ đồ ăn trong quán đều ăn một lần, tái sau đó mới làmỗi người một congà nướng!”

“Phải phải!” Chung Như Thủy dùng sức nhi xoa đầunhi tử, hưng phấn hai mắt tỏa sáng: “Vẫn là nhi tử ngươi thông minh! Không sai, chúng ta nên đem toàn bộ đồ ăn ăn một lần! Đem quán ăn gì đó ăn sạch, xem như để bạch mao quái thanh toán. Nghe Tiểu Phi Phi kể bạch mao quái kia là thiếu chủ đảo gì gì đó, nếu vậy nhất định có tiền!”

“So với phụ hoàng còn có tiền hơn sao?” Chung Tiểu Trùng nâng má vẻ mặt ngây thơ hỏi.

“Một quốc gia cùng một hòn đảo, ngươi nói ai có tiền hơn a, bổn nhi tử!” Chung Như Thủy buồn cười lại nhu nhu tócTiểu Trùng.

Cách đó không xa Phong Hàn Bích thấy một mànnhư vậy, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nhưng mà, cho dù không thể nói ra miệng như thế nào, cũng phải đem kết quả nói cho hắn không phải sao?

Chung Như Thủy hình như có linh tính, ngẩng đầu liền nhìn thấyPhong Hàn Bíchcách đó không xa, lập tức lôi kéo Tiểu Trùng đứng lên chạy qua, kích động hỏi: “Người cứu trở về rồi? Đi nhìn một chút đi, ta đã theo tẩu tử nói rõ, đợi Tiểu Phi Phi trở lại trước hết chữa bệnh giải độctrên người hắn, những chuyện khác về sau hãy nói.”

Phong Hàn Bích không nhúc nhích, chỉ là vẻ mặt trầm trọng nhìn Chung Như Thủy. Chung Như Thủy trong lòng hiện lên bất an, nhưng vẫn cường ngạnh cười nói: “Làm sao vậy? Bạch mao quái lại giết người? Cho ngươi thêm phiền toái?”

Phong Hàn Bích lắc đầu, tiến lên một bước đem Chung Như Thủy ôm vào trong ngực, Tiểu Trùng bất an ngẩng đầu nhìn hai phụ thân của mình.

“Đường Phi cùng Phượng Thần Anh ở Vân Phong Nhai tao ngộ đám sát thủHoàng Diệp phái tới, tuy rằng Kính Ảnh cực lực nghĩ cách cứu viện, nhưng......” Phong Hàn Bích cảm giác được Chung Như Thủyở trước ngực mình chấn động, vẫn là chi tiết nói cho hắn: “Đường Phi rơi xuống núi, Phượng Thần Anh cũng nhảy theo xuống, đến nay sống chết chưa biết.”

Chung Tiểu Trùng vô thố nhìn nhìn Phong Hàn Bích, lại nhìn nhìn Chung Như Thủy, Đường thúc thúc chết? Chung Tiểu Trùng khổ sở trong lòng muốn khóc, sợ hãi kêu một tiếng: “Cha? Phụ hoàng?”

Phong Hàn Bích cúi đầu trìu mến nhìn Chung Tiểu Trùng, vươn bàn tay to đem hắn ôm lại đây.

Qua thật lâu sau, Chung Như Thủy thanh âm hơi tối nghĩa truyền đến.

“Vân Phong Nhai, nếu vậy phía dưới chính là Mị hà......” Chung Như Thủytừ trong lòng Phong Hàn Bíchtránh ra, vội vàng nhìn Phong Hàn Bích nói: “Bọn họ nhất định đềurơi xuốngsông đi! Mau phái người tìm bọn họ a! Năm đó ta rơi vào Mị hà lúc nước sông chảy xiết như vậycũng có thể được đại ca cứu lên, hiện tại đã nhập thu, nướcMị hà càng chảy nhẹ, bọn họ nhất định sẽ không có việc gì!”

Nhớ tới trước kia, Phong Hàn Bích hốc mắt nóng lên, trầm giọng nói: “Ta đã phái thuỷ binh cùng thuyền dọc theo Mị hà tìm kiếm. Nhưng mà, Phượng Thần Anh cùng Đường Phi trước khi rơi xuống đã bị thương, chúng ta, phải tính tới tình huống xấu nhất......”

“Đi mà tính tình huống xấu nhất của ngươi đi!” Chung Như Thủy cắn răng trừng mắt nhìn Phong Hàn Bích, mắt hạnh đã tràn đầy đầy nước mắt: “Ta thật vất vả tìm được Đường Phicùng ta giống nhau, ta nhất định sẽ không cho hắn chết!” Chung Như Thủy nâng tay lau khô nước mắtrơi xuống, đẩy ra Phong Hàn Bích bước đi.“Ta đi tìm, ta nhất định có thể tìm được bọn họ!” Năm đó hắn cũng nghĩ đến chính mình chết chắc rồi, nhưng cuối cùng không phải là còn sống sao? Đường Phi cùng mình giống nhau, phúc thiên mệnh đại, nhất định sẽ không có việc gì!

“Như nhi!” Phong Hàn Bích lo lắng nhìn Chung Như Thủyrời đi, một phen ôm lấy Chung Tiểu Trùng theo lên.

-----------------

Phượng Thần Anh một tay ôm Đường Phiđã hôn mê đi qua, gian nan trèo lên bờ. Ngồi ở bên sông, ôm Đường Phi không ngừng há mồm thở dốc, ngửa đầu nhìn ngọn núi cao không thấy đỉnh, Phượng Thần Anh bỗng nhiên có loại cảm giác không chân thật của việc sống sót sau tai nạn.

Nghỉ ngơi đủ, Phượng Thần Anh một phen lau nước trên mặt, cõng Đường Phi ly khai bờ sông. Nếu hắn cùng Đường Phitừ địa phương cao như vậy rơi xuống cũng không chết, đã nói lên Diêm vương gia còn chưa hoan nghênh bọn họ, lão thiên gia còn chiếu cố bọn họ. Cũng là phúc thiên mệnh đại, bọn họ phải tìm địa phương an toàn ẩn nấp trước. Tần Nghị người nọ trời sanh tính tình âm hiểm đa nghi, sống phải gặp người chết phải thấy xác, đám sát thủ này chưa tự mình xác định sinh tử của bọn họ, liền nhất định sẽ tìm lại đây, đợikhẳng định bọn họ thật sự đã chết mới có thể trở về phục mệnh. Hắn còn chưa muốn chết, hắn cùng Đường Phi bỏ lỡ ba năm, hắn đang chờ mong những ngày tháng êm đẹp về sau. Lúc trước mấy loại tiểu thuyết đường phố hắn thích đều không phải viết như vậy sao? Một đôi tình nhân khổ tận cam lai, từ đó về sau nắm chặt tay nhau, cùng sống đến bạc đầu, trải qua sinh hoạthạnh phúc mỹ mãn.

Phượng Thần Anh quan sát một chút hoàn cảnhbốn phía, vị trí hiện tại của bọn họ hẳn là hạ duMị hà, tính lên đã ra khỏi Mị thành.

Nhưng mà, bốn phía này trừ bỏ con sông chính là núi rừng, Phượng Thần Anh một chút phương hướng đều không thấy. Nghĩ nghĩ, Phượng Thần Anh lựa chọn hướng thâm sơn rừng già đi đến, núi rừng rậm rạp, là che dấu rất tốt.

Tìm một sơn độngcó vẻ bí ẩn, Phượng Thần Anh đem Đường Phi cẩn thận buông xuống, sau đó thu thập chút củi lửa trở về, lại dùng đácùng nhánh cây đem cửa động che lại.

Từ trên người lấy ra đá đánh lửa, tuy rằng tia lửa rất yếu, nhưng hiện nay trời đã nhập thu, củi khô ráo một chút liền bắt lửa. Thẳng đến khi đem hỏa thiêu vượng, Phượng Thần Anh mới thật cẩn thận đem Đường Phi ôm đến trước đống lửa, cởi bỏ cho hắn quần áo ướt sũng. Bởi vì ở trong nước ngâm hồi lâu, Đường Phi thân thể tái nhợt gầy yếu lạnh lẽo, đã bắt đầu vô ý thức phát run.

Phượng Thần Anh cũng đem quần áo chính mình thoát ra, cầm một cây gỗ lớn cắm xuống đất, treo lên quần áo đặt ở đống lửa hong khô. Trên thân thể trần trụi tất cả đều là miệng vết thương lớn lớn nhỏ nhỏ, có chỗ đã đông máu, có chỗvẫn còn chảy huyết. May mắn khi từ địa lao đi ra, tên ám vệ kia đã đem thuốc trị thương để lại cho hắn, Phượng Thần Anh trước cẩn thận cấp bàn tay Đường Phi thượng dược, lại xé chút quần áo băng bó tốt cho hắn, mới tùy ý xử lý một ít miệng vết thươngcó vẻ nghiêm trọng trên người mình. Sau đó mới đem Đường Phi lạnh run ôm vào trong lòng, tựa như ôm một khốikỳ trân dị bảo, trịnh trọng cẩn thận.

Ánh lửa màu trần bì chiếu lênngười thực ấm áp, Phượng Thần Anh ôm lấy Đường Phihôn mê bất tỉnh, hai tay ở trên người trên mặt hắnđồng loạt khẽ vuốt qua, mang theo mê luyến cùng yêu thươngđến cực hạn. Khi dừng trên gương mặt bị thiêu vặn vẹo, Phượng Thần Anh ánh mắt vừa ôn nhu vừa đau khổ, ở trên mặt hắn mỗi một chỗ đều thật cẩn thận hôn qua, vô luận Đường Phi biến thành dạng gì, đều là thuộc về hắn, chỉ có thể thuộc về hắn!

Đôi môi mỏng áp lên bờ môi thô ráp củaĐường Phi, cùng lúc đó, một tiếng khàn khàn “Thần Anh” từ trong miệngphát ra.

Phượng Thần Anh chấn động, nhưng không có rời đi môi Đường Phi, chỉ là hơi hơi kéo giãn một chút khoảng cách, nhìn cặp ánh mắtkiachậm rãi mở.

“Phi nhi của ta rốt cục tỉnh ngủ?” Phượng Thần Anh thanh âm trầm thấp ôn nhu mà lưu luyến, đôi mắt ở dưới ánh lửa chiếu rọi làm cho người ta có thể trầm sâu vào nhu tình trong đó.

Đường Phi có chút hoảng hốt, nhất thời nghĩ đến bản thân vẫn là ở trong Phượng Tê Cácba năm trước đây, mỗi ngày khi mở mắt ra, Phượng Thần Anh sẽ kề sát bên môi hắn, dùng thanh âm ôn nhu nhất trên thế giới này đối hắn nói “Phi nhi của ta rốt cục tỉnh ngủ.”

Trố mắt vươn tay xoa gương mặt tái nhợt củaPhượng Thần Anh, là ấm, thực chân thật, hắn không có nằm mơ. Phượng Thần Anh lại đụng chạm môi Đường Phi, đầu tiên là nhợt nhạt hôn, sau đó là triền miên mà kịch liệt hôn sâu. Đường Phi cũng không thể điều khiển tự động ôm sát cổPhượng Thần Anh, tham lam trao đổi hơi thở đối phương. Hắn còn sống, Phượng Thần Anh cũng còn sống, bọn họ đều còn sống!

Thẳng đến khi Đường Phi hô hấp đều hỗn loạn, bắt đầu ho khan, Phượng Thần Anh mới cuống quít buông hắn ra.

“Phi nhi, Phi nhi...... Thực xin lỗi, là ta quá vội, có khó chịu không? Thực xin lỗi, thực xin lỗi......” Một tiếng lại một tiếng lo lắng cùng đau lòng, Phượng Thần Anh vỗ tấm lưng trần trụi của Đường Phi, như là đang hống tiểu hài tử, nhẹ nhàng cẩn thận.

“Không, khụ khụ khụ, không có việc gì......” Đường Phi thanh âm so với trước kia càng khàn khàn, hơi hơi lắc đầu, đem ho khan nhịn xuống. Trên mặt lại khó chịu không thôi, ướt ướt dính dính làm cho hắn cảm thấy cả hô hấp đều khó chịu.

“Mặt của ta,” Đường Phi khó chịu cau mũi: “Thực không thoải mái......”

“Mặt không thoải mái?” Phượng Thần Anh trong lòng căng thẳng, tưởng vết bỏng trên mặt Đường Phi bị nước thấm vào bắt đầu đau, vội vàng nhìn kỹ mặt hắn nói: “Ta xem xem, có thể hay không là ngấm nước nên miệng vết thương chuyển biến xấu? Ta thoa dược cho ngươi, thoa dược sẽ không đau!”

Đường Phi một phen lôi kéo tay Phượng Thần Anh đang muốn lấy dược, trong lòng có chút trầm trọng lại có chút cảm động, cố ý cười nói: “Ta bộ dạng đáng sợ như vậy, ngươi thế nhưng dám hôn xuống, không sợ ghê tởm?”

“Nói bậy cái gì!” Phượng Thần Anh bỗng nhiên rống lên Đường Phi một tiếng, trong thanh âm ẩn hàm lửa giận cùng đau lòng dọa Đường Phi nhảy dựng, lẳng lặng nhìn hắn không nói lời nào.

Phượng Thần Anh trong lòng bỗng dưng đau xót, biết chính mình ngữ khí nghiêm trọng, nhanh chóng ôm sát Đường Phi nhẹ giọng nói: “Ta không phải cố ý dữ với ngươi...... Ta cho tới bây giờ cũng không để ý dung mạo của ngươi trở nên như thế nào, chỉ cần ngươi là Phi nhicủa ta, ta cái gì cũng không bậntâm, chỉ cần ngươi còn sống, còn ởbên cạnh ta, ta cái gì cũng không để ý! Nếu ngươi để ý mặt mình biến thành như vậy, ta đây cũng hủy mặt cho giống ngươi, hai người quái dị sống quamột đời, ngươi nói hảo hay không?”

Đường Phi không thể tự ức chế, nhếch lên khóe miệng, lại cố ý buồn thanh nói: “Không tốt, ta không thích người quái dị, nếu ngươi bị hủy dung, ta sẽ đem ngươi một cước đá rất xa, sau đó tìm một kẻ dễ nhìn về.”

Phượng Thần Anh cứng lại, giương miệng không biết nên nói cái gì. Đường Phi cười thầm,nâng tay từng chút từng chút đem khuôn mặt giả đã đeo ba năm này vạch trần. Phượng Thần Anh mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn Đường Phi “biến sắc mặt”.

Mày kiếm, mắt ưng, cái mũituấn cử, môi mỏng tái nhợt, làn dakhông có chút máu. Phượng Thần Anh run run vươn tay, đầu ngón tay lạnh lẽo trên gương mặt kia mơn trớn, đây là Phi nhi củahắn, đây là mặt củaPhi nhi, khuôn mặt chính mình vô cùng quen thuộc.

“Ta hiện tại mới phát hiện,” Đường Phi nhíu nhíu mày, nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Phượng Thần Anh, nói: “Vì cái gì chúng ta đều không mặc quần áo?”

Vấn đề của Đường Phi đánh gãy Phượng Thần Anh kích động, Phượng Thần Anh cúi đầu liền thấy bờ ngực trắng nõn tiêm gầy của Đường Phi, bỗng nhiên cổ họng căng thẳng, sáp thanh nói: “Bởi vì quần áo đều ướt, ta sợ ngươi cảm lạnh.” Lúc nãy bởi vì lo lắng Đường Phi, cho nên cho dù hai người trần trụi ôm nhau cũng không có một chút ý niệm gây rối trong đầu. Nhưng hiện tại Đường Phi tỉnh, hơn nữa vừa rồi trải qua triền miên hôn nồng nhiệt, lại thấy Đường Phi khuôn mặtanh tuấn như dĩ vãng, Phượng Thần Anh trong lòng biết rõ không nên nghĩ, nhưng một cỗ ý niệm xấu xa trong đầu toàn bộ xông ra, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao......

Chỉ thấy Đường Phi mày càng nhíu chặt, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc cũng không nói chuyện, Phượng Thần Anh có chút lo sợ bất an hỏi: “Phi nhi, làm sao vậy?”

“Thương thế của ngươi.....” Đường Phi nằm ở trong khuỷu tay Phượng Thần Anh, vươn tay cũng không dám đụng chạm vết đao thương kiếm thươngdữ tợn này, chỉ là cách một khoảng cách hơi hơi miêu tả, nhữngvết thương đó đều là vì hắn mà nhận. Phượng Thần Anh đem hắn bảo hộ rất tốt, trừ bỏ tự mình chắn một kiếm kia, trên người hắn không có một miệng vết thương nào. Hắn chú ý tới bàn tay mình đã được cẩn thận băng bó qua, mà Phượng Thần Anh lại có thật nhiều miệng vết thương còn chưa xử lý.

“Ta không sao, vài năm này đem bản thân ép buộc thành da thô thịt hậu, một ít tiểu thương không sao cả.” Phượng Thần Anh cầm lấy tay Đường Phi, để ở môi hôn lên.

Đường Phi lại ngồi dậy, lấy qua dược bình bắt đầu trầm mặc không lên tiếng cấp Phượng Thần Anh thượng dược. Phượng Thần Anh chấn động, không tự giác ngồi ngay ngắn, để tiện cho Đường Phi vì hắn thoa dược.

Vết thương trước người đều tinh tế xử lý xong, Đường Phi mới đến phía sauPhượng Thần Anh, vén lên mái tóc bạc của hắn lộ ra miệng vết thương, tỉ mỉ bôi thuốc bột.

Phượng Thần Anh không biết đau, ngược lại cảm thấy nóng hổi. Thân thể nhiệt, tâm cũng nhiệt. Địa phương bị tay Đường Phi chạm qua, không một chỗ nào không làm hắn nóng tâm. Thân thể dần dần cương trực, hô hấp cũng càng ngày càng trầm trọng nóng rực, Phượng Thần Anh thở lớn cũng không dám. Hắn sợ Đường Phi phát hiện phản ứng của mình, sau đó khinh bỉ hắn......

Rốt cục, Đường Phi thu tay trở về, miệng vết thương hắn đều xử lý xong rồi. Bất quá không đợi Phượng Thần Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đường Phi liền dán tại phía sau hắn, tránh đi mấy vết thương, vươn tay ôm bờ vai của hắn.

“Tê --” Phượng Thần Anh cứng đờ, hô hấp bắt đầu dồn dập, “hảo huynh đệ” đã sớm thức tỉnh giờ phút này nguyên nhânvì người mình yêu chủ động mà ý chí chiến đấu sục sôi!

Đường Phi quỳ gối phía sauPhượng Thần Anh, nhẹ nhàng ôm hắn, hôn từ phía trên mái tóc bạc từng chút hạ xuống, cuối cùng dừng lại ghé vào lỗ tai hắn, thổi một hơi nói: “Phải khắc chế, ngươi có thương tích trong người.” Ngữ khí vừa khiêu khích vừa nghiêm túc, lại trắng trợn câu dẫn!

“Ta nhịn không được!” Phượng Thần Anh gầm nhẹ một tiếng, thân thủ đem Đường Phi phía sau kéo vào trong lòng, sau đó phong bế môi hắn!

Đường Phi khóe miệng mang theo tươi cườigiảo hoạt, trong mắt lại ẩn ẩn có chút tuyệt vọng, ở trước khi Phượng Thần Anh nhận thấy được liền nhắm hai mắt lại. Khiến cho hắn, tái vì Phượng Thần Anh điên cuồng một lần đi......

Mà lúc này, trên bờ sông Mị hà bỏ neo mấy chục chiến thuyền cùng thuyềncon. Có Phong Hàn Bích phái đi, cũng có Yến Tự phái ra. Từ một nơi bí mật gần đó, cũng có rất nhiều sát thủ Tần Nghị phái tới đang tìm kiếm bóng dángPhượng Thần Anh cùng Đường Phi.

----------------

Ngoài Mị thành, một chiếc xe ngựa đơn giản chậm rãi tiến vào, ngườiđánh xe rõ ràng chính là Thiết Hoán đãly khai gần một tháng! Bên trong xe, Thiết Viêm ngồi ở bên phải nhắm mắt dưỡng thần, mà trên thủ tọa, Tần Diệpđang ôm một tuyệt sắc nam tử, trên mặt mang theo ôn nhiên tươi cười, ánh mắt sủng nịch nhìn nam tử đang ngủ. Tần Diệp lòng tràn đầy trìu mến, Hoa nhi màhắn yêu nhất vừa tỉnh lại, biết chuyện Thần Anh sau liền một đường chạy tới Quỷ Tà, đường đi mệt nhọc làm hắn mệt mỏi không chịu nổi. Tần Diệpmuốn vuốt lên đôi mày của hắn khi ngủ vẫn nhíu chặt, càng muốn tiến vào trong mộng nhìn xem có chuyện gì làm hắn phiền nãonhư thế.

“Chủ nhân, chúng ta đã tiến vào Mị thành, là trước tìm một địa phương ngủ lại, hay là trước liên lạc với mấy người di nương?” Xe ngựa ngừng lại, Thiết Hoán cách một tấm màn xe đối Tần Diệp nhỏ giọng nói.

“Trước tìm địa phương ngủ lại, Hoa nhi mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.” Tần Diệp thấp giọng nói, sợ đánh thức ngườitrong lòng.

Thiết Hoán còn chưa trả lời, Phượng Giải Ngữ liền lên tiếng: “Trước liên hệ người nhà, mau chóng tìm được tiểu Thần quan trọng hơn.” Tiếng nói như ngọc bàn thanh nhuận làm cho Tần Diệp trong lòng không tự giác nhuyễn một chút, liền nói: “Hoa nhi nói cái gì thì là cái đấy.”

Hai mắt nhắm chặt chậm rãi trợn to, trừng mắt nhìn Tần Diệp liếc một cái, Tần Diệp lập tức câm miệng, cười không thèm nhắc lại.

“Tần Diệp, nếu con ta có cái gì sơ xuất, ta muốn toàn bộ Hoàng Diệp củangươi chôn cùng!” Phượng Giải Ngữ lạnh lùng nói xong, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Tần Diệp giật mìnhmột cái, ha ha cườikhổ, thề son sắt nói: “Nếu nhi tử xảy ra chuyện, không cần Hoa nhi động thủ, ta tự tay làm thịt tiểu tử Tần Nghịkia!”

Thiết Viêm đem mặt xoay một bên, trong lòng ai thán, chủ tử lúc trước khí phách bá đạo, nói một không hai kia đã không còn nữa rồi......

Thiết Hoán không có nghe đến hai chủ nhân đối thoại, lấy ra đạn tín hiệu liên lạc trong lòng hướng lên trời phóng một cái. Một lát sau, trên bầu trời lại tràn ra một đạo tín hiệuđỏ tươi, là tín hiệu khẩn cấp từYến Tự đáp lại!

“Chủ nhân, Phượng chủ nhân, cha, khả năng đã xảy ra chuyện!” Thiết Hoán nhìn phương hướng phát ra tín hiệu, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo.

Màn xe bị xốc lên, Thiết Viêm thò người đi ra, ngẩng đầu nhìn khói đỏ dần dần tiêu tán, sắc mặt dần dần ngưng trọng.

“Đó là địa phương nào.” Thiết Viêm trầm giọng hỏi.

Thiết Hoán đến Mị thành mới mấy tháng, còn chưa hoàn toàn nắm giữ địa hìnhMị thành. Nhìn phương hướng lửa khói biến mất, không xác định nói: “Tựa hồ là, hướng Mị hà?”

“Đi Mị hà.” Phượng Giải Ngữ thanh âm từ bên trong xe truyền đến, Thiết Viêm gật gật đầu, bảo Thiết Hoán ngồi vào bên phải, hắn tự mình đánh xe!

Bên trong xe, Phượng Giải Ngữ sắc mặt không có bất luận biến hóa gì, cũng không đi xem Tần Diệpbên cạnh lo lắng, ngồi ngay ngắn một đường chờtớiMị hà.

------------------

## 118. Chương 118

Ba năm có bao nhiêu dài ? Đường Phi ở trong lòng tính toán, tổng cộng có một ngàn không trăm chín mươi lăm ngày, hơn một ngàn ngày, cho dù hắn có bao nhiêu không muốn thừa nhận cũng vậy, trong lòng quả thật không có lúc nào không nghĩ tới Phượng Thần Anh. Đồng thời, cũng nghĩ tới Hà Tịch. Nghĩ Phượng Thần Anh đối hắn lừa gạt cùng yêu thương, nghĩ Hà Tịch đối hắn thầm mến cùng tình nghĩa. Hắn đối Phượng Thần Anh yêu cùng hận, đối Hà Tịch thua thiệt cùng áy náy, tình cảmvới hai người kia không ngừng xé rách tâmhắn. Cho nên, cho dù hiểu lầm được cởi bỏ, hắn đối với Phượng Thần Anh vẫn là chùn bước, không biết nên như thế nào bước ra ngoài.

Ba năm, mỗi một đêm, hắn đều lặp lại đồng dạng hai giấc mộng. Một cái là Hà Tịch trước khi chết đối hắn nói, một cái khác là khi hắn từ trong ác mộng trợn mắt tỉnh lại, Phượng Thần Anh ở ngay tại bên người hắn, dùng ánh mắt tình ý sâu nhất nhìn hắn, đối hắn nói một tiếng “Ta yêu ngươi”. Đợi cho bản thân chân chính thanh tỉnh, trời còn chưa sáng, hắn lại ở trong thống khổ trợn mắt đến bình minh.

Ba năm sau, hắn lại ở trong ác mộng của Hà Tịch tỉnh lại, nhưng không còn tiếp tục nằm mộng vềPhượng Thần Anh. Bởi vì mộng kia đã thành thật, khi hắn mở mắt, Phượng Thần Anh chính là đang một lần lại một lần hôn mặt hắn, không nề phiền hà nói “Ta yêu ngươi”, ánh mắt ôn nhu như nước. Trong nháy mắt, tâm mê mang liền bình phục.

Ngoài sơn động, ánh mặt trời xuyên thấu qua đá vụncùng nhánh cây, loang lổ chiếu vào nhiều tia sáng. Hiện tại trời đã sáng, trong sơn động lại vẫn đang rất âm u, đống lửa châm tối hôm qua đã sắp thiêu hết. Một cây củi lại bị ném vào trong đống lửa: “Hầu” một tiếng, đống lửa một lần nữa bùng lên.

Phượng Thần Anh ôm Đường Phi, nhẹ nhàng dùng môi miêu tả bộ dáng của hắn, thấp giọng nỉ non “Ta yêu ngươi”, thỉnh thoảng đối hắn nói chuyện ba năm trước đây.

“Đêm đó sau khi ta rời đi, trong lòng vẫn bất an. Tần Nhan luôn muốn mạng của ngươi, vì cái gì bỗng nhiên đáp ứng đem giải dược cho ta? Ngay tại thời điểmta muốn quay đầu, ta chợt nghe thấy thanh âmcủa ngươi, ở bên tai ta nói ‘Thần Anh, chúng ta – vĩnh bất tương phùng’. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy lòng đau như đao cắt, cái gì cũng đều bất chấp, trở về tìm ngươi. Nhưng ai biết......” Phượng Thần Anh nói tới đây cười khẽ một tiếng, nhìn Đường Phitrong lòng hắn, trong phượng mâu sâu thẳm là vui sướng mất đi lại có được cùng mê luyếnkhông thể tự kềm chế: “Ngươi cũng không biết, khi ta lấy khối tiêu thi kia, chỉ cảm thấy như trời đều sập xuống dưới, cảm thấy sống cũng không còn ý nghĩa. Ta muốn chết, lại chết không thành. Tẩu hỏa nhập ma, một đêm đầu bạc, nếu ta còn sống, những người liền nhất định phải chết.”

“Ta biết, ngươi giết rất nhiều người, còn, tự tay giết Tần Nhan. Ta vẫn nghĩ đến đêm đó ngươi biết có người muốn tới giết ta, ta nghĩ ngươi cùng Tần Nhan ở một chỗ.” Đường Phi nằm ở trong khuỷu tay kiên cố củaPhượng Thần Anh, trên người tất cả đều là ái muội hôn ngân. Đường Phi dừng ở mặthắn, tay không tự giác vươn ra, thưởng thức mái tóc bạc đang phủ xuống. Sau khi hắn đượcTiền Bân cứu ra, liền vẫn ẩn cư ở Tiêu Tương Cư hơn nửa năm, cùng ngoại giới hết thảy chặt đứt liên hệ. Sau ly khai Hoàng Diệp, lại càng không muốn biết hết thảy mọi chuyện liên quan đến quốc thổ kia, cho nên Phượng Thần Anh làm ra chuyện này, hắn một chút đều không biết. Nếu lúc trước hắn không phải tâm như tro tàn, đối Phượng Thần Anh nhiều tín nhiệmhơn một chút, có lẽ hôm nay sẽ là một kết quả khác đi?

“Ta không nhớ rõ, ta chỉ biết chính mình giết rất nhiều người, khi đó ta chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu ta sống, thì Tần Nhan, Tần Nghị, toàn bộ Hoàng Diệp phải chôn cùng ngươi!” Phượng Thần Anh thanh âm rất nhẹ, thời điểm nói chuyện vẫn lưu luyến gắn bó vớiĐường Phi.“Hừ,” Phượng Thần Anh nói xong cười tự giễu: “Ba năm này ta thật sự không biết chính mình như thế nào vượt qua, sống người không ra người quỷ không ra quỷ, điên điên khùng khùng, sự tình gì đều không nhớ rõ. Trừ ngươi ra, hết thảycủa ngươi, cho dù chết đi đầu thai sang kiếp khác, ta cũng đều quên không được.”

Đường Phi tin tưởng Phượng Thần Anh nói hết thảy đều là thật sự, nếu không vì cái gì sau ba năm lần đầu tiên gặp mặt, Phượng Thần Anh si ngốc liền liếc mắt một cái nhận ra Đường Phi một bộ mặt quỷ chứ? Chỉ là, thời gian ôm nhau quá ngắn, hắn một khắc cũng không muốn rời đi Phượng Thần Anh.

Mí mắt không chịu khống chế khép kín, Đường Phi nghĩ vẫn duy trì thanh tỉnh, nhưng khí lực toàn thân đều đang xói mòn, hắn muốn bắt trụ cái gì đó, nhưng cái gì cũng bắt không được.

“Thần Anh, ta mệt nhọc.” Đường Phi ôm eo Phượng Thần Anh, mang theo nồng đậm ủ rũ nói. Nếu lão thiên gia thật sự không muốn thương hại hắn, thì để cho hắn có được một khắc ấm áp cuối cùng đi. Nhưng mà, hắn thật sự rất yêu rất yêu Phượng Thần Anh, hắn không muốn buông tay, một chút cũng không muốn......

“Ngủ đi, ta ôm ngươi.” Phượng Thần Anh cầm lấy quần áođã hong khô, toàn bộ phủ ở trên thân hai người, sau đó đem người ôm chặt.

Đường Phi tựa hồ thật sự mệt mỏi, nhắm mắt lại rất nhanh liền ngủ. Phượng Thần Anh đau lòng ở trên mi tâm nhíu chặt của hắn hạ xuống một cái hôn, có chút tự trách vừa rồi quá mức càn rỡ, đem bảo bối củahắn mệt muốn chết rồi. Bỗng dưng nhớ tới ngày ấy bị Phong Hàn Bích bắt đi, Đường Phi tựa hồ ho khan rất lợi hại, còn có phía trước cũng thế. Không phải là bị bệnh gì đi? Vỗ về thân thểĐường Phi cơ hồ không có thịt, Phượng Thần Anh bỗng nhiên có chút hoảng hốt cùng bất an, rõ ràng người mình yêu nhất đang nằm ở trong lòng, lại tổng cảm thấy giống như giữ lấy không được. Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, âm thầm cầu nguyện đám người Yến Tự nhất định phải chú ý tới ký hiệuhắn lưu lại, sau đó theo ký hiệu tìm đến. Nếu vào đêm sau bọn họ vẫn không có tin tức, hắn liền mang theo Đường Phi rời đitrước, Đường Phi cần đại phu.

-------------------

Chung Như Thủy không để ý hình tượng ngồi xổm ở đầu thuyền, Tiểu Trùngcũng ngồibên cạnh. Một lớn một nhỏ trông mong ở dòng sông Mị hà to như vậy nhìn trái nhìn phải, tựa hồ ngay sau đó có thể nhìn thấy Đường Phi ở nơi nào.

Phong Hàn Bích đi đến phía saubọn họ, vô thanh thở dài. Từ khi tin tức Đường Phi rơi xuống núitruyền đến, Chung Như Thủy liền đi theo đội ngũ tìm kiếm lên thuyền, tìm suốt một đêm. Trong đó bất quá chỉ nghỉ ngơi hai canh giờ, tỉnh lại sau tiếp tục chạy đến đầu thuyền chờ. Xem Chung Như Thủy khẩn trương vì mộtnam nhânkhác như vậy, Phong Hàn Bích trong lòng không thoải mái nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, ở phía sau ăn giấm chua, sợ Chung Như Thủysẽ mất hứng.

Cảnh sắc chung quanh đã từ vách đá đen biến thành núi rừng, đội tìm kiếm đã đến chỗ hạ du sông.

“Hành Chi, nơi này đã là hạ du đi?” Chung Như Thủy đột nhiên hỏi. Phong Hàn Bíchnhân cơ hội tiến lên một bước đem một lớn một nhỏ ôm lấy, nói: “Đã là hạ du, hai người các ngươi tối hôm qua chưa nghỉ ngơi qua, không bằng tiến vào khoang thuyền ăn một chút gì, ngủ một giấc, dưỡng tốt tinh thần mới tìm người.”

“Ân.” Chung Như Thủy dựa ở trước ngựcPhong Hàn Bích, thần sắc mệt mỏi gật đầu, nói: “Đợi hoàn toàn thấy được bãi sông, liền chia binh làm hai đường, một bên tiếp tục ở trong sông tìm, một bên lên bờ đi tìm. Nơi này núi rừng nhiều, nếu tiểu Phi cùng bạch mao quái lên bờ, vì an toàn nhất định sẽ hướng thâm sơn trốn vào.”

Phong Hàn Bích gật gật đầu, một tay ôm Tiểu Trùngđã buồn ngủ, một tay ôm Chung Như Thủymệt mỏiđi vào khoang thuyền.

Ở phía Đông, có hai chiến thuyền hỗn loạn. Thiết Hoán đứng ở đầu thuyền nhìn phương hướnghạ du, chau mày không biết suy nghĩ cái gì. Ưu nhi đứng ở phía sau hắn, vẻ mặt càng bi thảm. Hắn tận mắt thấy Đường Phi cùng Phượng Thần Anh rơi xuống vách núi, cái loại kích thích thị giác này làm cho hắn đến nay cũngchưa khôi phục lại, cho dù hắn đã đem vài sát thủ kia toái thi vạn đoạn, lại vẫn là lâm vào thật sâu tự chán ghét. Nếu hắn mau thêm một bước, kết quả có phải hay không sẽ khác đi?

Thiết Hoán nhìn ra cảm xúcƯu nhi, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Đừng tự trách, thiếu chủ cùng công tử sẽ không có việc gì .”

Ưu nhi run lên, đón lấy bả vai từng trận kích thích, cúi đầu áp chế nức nở.

Thiết Hoán lại vỗ nhẹ nhẹ hắn, vô thanh an ủi.

Trên một chiếc thuyền khác, Cốc Dương đang cấp Phượng Giải Ngữnằm nghiêng ở nhuyễn tháp bắt mạch, sắc mặt thật là kích động. Kỳ thật, từ sau tối hôm qua nhìn thấy Phượng Giải Ngữ, hắn liền vẫn chưa bình tĩnh qua, kích động vui sướng sầu não, cảm giác gì cũng đều có.

“Chủ nhân, ngài không có gì trở ngại, chỉ là vừa mới thức tỉnh, thân mình còn có chút suy yếu, nghỉ ngơi một chút, lại dùng chút dược đại bổ liền không có việc gì.” Cốc Dương mắt tràn đầy vui sướng nói, Phượng Giải Ngữ mê man bất tỉnh gầnhai mươi năm, trừ bỏ có chút suy yếu, thậm chí ngay cả nội lực cũng chưa mất đi nửa phần, thậm chí so với trước kia càng dư thừa!

Phượng Giải Ngữ thản nhiên đối hắn cười cười, nói: “Tiểu Dương nhi trưởng thành, so với lúc trước càng tuấn tú càng thành thục, y thuật cũng lợi hại hơn nhiều.” Nhớ rõ năm đó hắn đem Cốc Dương cứu trở về, vẫn còn là một tiểu hài tử chưa tớimười hai tuổi, bị người khi dễ,toàn thân thương tích, thiếu chút nữa cứu không được. Không thể tưởng được nhoáng một cái mười mấy năm, đều đã hoàn toàn thay đổi.

Phượng Giải Ngữ đối Cốc Dương cười, Cốc Dương hồn đều bị hút đi một nửa, một nửa còn lại nguyên nhânvìPhượng Giải Ngữ khen ngợi mà phiêu phiêu nhộn nhạo. Ngây ngốc hồ hồ cười: “Tạ chủ nhân khen ngợi!”

Tần Diệpởmột bên tuy rằng cũng bị Phượng Giải Ngữtươi cười làm lung lay mắt, nhưng vẫn thực ăn chút giấm chua kéo kéo khóe miệng, không thanh sắc trừng mắt nhìn Cốc Dương, trong lòng oán thầm: Tiểu Dương nhi a tiểu Dương nhi, ngươi cũng thật có cân lượng! Hoa nhi tỉnh lại lâu như vậy, cả con mắt cũng chưa nhìn ta một chút, hiện tại thế nhưng đối với thối tiểu quỷ này cười vui vẻ như thế!

“Tiểu Hoán cùng Ưu nhi đâu?” Phượng Giải Ngữ nhẹ giọng hỏi: “Đêm qua chỉ vội vàng thấy một mặt, cả nói đều không kịp nói, mấy năm nay đi theo tiểu Thần chạy ngược chạy xuôi, ăn không ít khổ đi?”

“Ai,” Nhớ tới chuyện đã xảy ramấy năm nay, Cốc Dương tâm tình nhảy nhót lập tức ngừng lại, lắc lắc vai rầu rĩ nói: “Chủ nhân, mấy năm nay chúng ta đều thật quá không tốt. Đặc biệt thiếu chủ, từ khi ngài --” Cốc Dương căm giận trừng mắt nhìn Tần Diệp một cái, nói tiếp: “Thiếu chủ liền thay đổi, trở nên tâm ngoan thủ lạt, lãnh khốc vô tình, tính tình cũng càng phát ra hỉ nộ thất thường, ngườichết ở trên tay hắn vô số kể. Năm đó thiếu chủ tuổi còn nhỏ, thuộc hạ bởi vì chuyện của ngài cũng phẫn nộ rời đi, hắn liền không còn người quản giáo, Thiết Hoán năm đó cũng chỉ là một hài tử, căn bản không giúp được thiếu chủ cái gì......”

Nghe thế, Phượng Giải Ngữ bỗng dưng đỏ ánh mắt, năm đó một hài tửtám tuổibất mãn, thấy sinh mẫu của mình bị một nam nhânđãgọi là “Phụ thân” bảy năm tự tay giết chết, tận mắt thấy phụ thân của mình bị tra tấn muốn sống không được, muốn chết không xong, hắn thật sự không biết một hài tử như vậy đến tột cùng như thế nào trải qua.

“Hoa nhi.......” Tần Diệp nửa quỳ ở bên ngườiPhượng Giải Ngữ, thân thủ bao vây lấy hai taylạnh như băng của hắn, mắt tràn đầy áy náy cùng đau lòng.

“Ta nghĩ đến, ngươi cho dù đối với ta quá phận, cũng nhất định sẽ hảo hảo đối tốt với hài tử của ta.” Phượng Giải Ngữ trong mắt rưng rưng, phân không rõ là oán hay là hận, cắn răng nức nở nói: “Hắn gọi ngươi bảy năm phụ thân, ngươi chính là như vậy đối với hắn?! Ta thật sự hận chính mình, năm đó phản bội gia môn, cô phụ Tiên nhi chỉ vì mộtnam nhânnhư ngươi vậy!”

“Hoa nhi!” Tần Diệp bối rối đem Phượng Giải Ngữ ôm vào trong ngực, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng yếu ớt, cầu xin nói: “Hoa nhi, không phải như thế, ta năm đó chỉ là muốn cho Thần Anh có thể tự lập tự cường, không chịu ngườikhác khi dễ cùng xem thường, ta chỉ nghĩ làm cho hắn có thể một mình đảm đương mọi chuyện. Ta muốn đem Tần Phượng đảo giao cho hắn, ta muốn hảo hảo cùng ngươi, cho dù ngươi cả đời cũng không tỉnh lại ta cũng sẽ cùng ngươi cả đời. Khi đó ta, đã chia không được bất luận tình cảmcùng tinh lực nào để lo cho Thần Anh, là ta thực xin lỗi hắn, là ta thực xin lỗi ngươi! Đều là do ta sai, van cầu ngươi, đừng hận ta, đừng rời đi ta!”

Nhìn một màntrước mắt này, Cốc Dương trong lòng cũng thật không chịu nổi, yêu cực tất thương, Tần Diệp là như thế, Phượng Thần Anh cũng là như vậy.

Yến Tự cùngThiết Viêm dắt tay tiến vào, liền nhìn đến ba ngườithần sắc bi thương, đều là ngẩn người. Yến Tự yên lặng thở dài, tiến lên thoải mái nói: “Hai vị chủ nhân làm cái gì vậy? Cốc Dương, ngươi không phải vội tới giúp Phượng chủ nhân bắt mạch sao? Như thế nào chẩn thành bộ dáng này?”

“Yến nhi.” Phượng Giải Ngữchớp chớp đi nước mắt, cố gắng cười nhìn nàng nói: “Nghe nói ngươi cùng a Thiết thành thân, bây giờ còn có hài tử, chúc mừng ngươi. Hiện nay đã mấy tháng?”

Yến Tự xoa bụng mình còn chưa hiện hình, khóe miệng hàm chứa hạnh phúc tươi cười, nói: “Hài tử đã hai tháng, đợi hài tử sinh ra, Phượng chủ nhân cấp hài tử một cái danh tự đi, hắn nhất định sẽ thích.”

Thiết Viêm tiến lên nắm tay Yến Tự, nhẹ nhàng đối Phượng Giải Ngữ gật đầu, nói: “Chúng ta vẫn chờ Phượng chủ nhân tỉnh lại, cùng chủ nhân tự mình dạy dỗ hài tử. Hài tử được Phượng chủ nhân cùngchủ nhân dạy dỗ, đều là ưu tú nhất.”

Tần Diệp còn ôm Phượng Giải Ngữ không buông, dùng ánh mắt chờ mong nhìn hắn, thật cẩn thận hỏi: “Được không?”

Phượng Giải Ngữthế nhưng không có minh xác trả lời hắn, chỉ là tránh ra Tần Diệp ôm ấp, thản nhiên nói “Để nói sau”. Sau đó liền hỏi Thiết Viêm có tin tức Phượng Thần Anh hay không.

Tần Diệp tuy rằng mất mát, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là lẳng lặng ngồi ở bên ngườiPhượng Giải Ngữ, một khắc cũng không ngừng nhìn hắn.

Thiết Viêm biết hai người này yêu hận khúc mắc không phải nhất thời có thể cởi bỏ, cũng không nhắc lại chuyện này, nói: “Chúng ta hiện tại đã tới hạ du, một đường cũng không gặp bóng dángthiếu chủ, nghĩ đến đã từ giữa sông thoát hiểm. Cho nên chúng ta tính lên bờ tìm, nhất định có thể tìm được thiếu chủ.”

“Không phải nhất định có thể tìm được Thần Anh, mà là ở trước khinhững người khác tìm được Thần Anh.” Phượng Giải Ngữ lo lắng nói: “Đám sát thủ này nhất định còn ẩn núp ở phụ cận, hoàng đế Quỷ Tàcũng không biết tin được hay không, chúng ta nhất định phải so với bất luận kẻ nào cũng phải tìm được nơi Thần Anh hạ lạc trước.”

Thiết Viêm gật gật đầu, nói “Dạ”, sau đó liền đi xuống an bài chuẩn bị cập bờ.

----------------

Đem Tiểu Trùng lưu tại trên thuyền, Chung Như Thủysau khi hạ thuyền, tò mò hướng hai chiến thuyền khác nhìn lại, vừa vặn Phượng Giải Ngữ lúc này cũng hạ thuyền.

Phượng Giải Ngữmột thân áo trắngnhẹ nhàng, đượcTần Diệp thật cẩn thận nâng đỡ bước xuống, gió thu thổi tung bay mái tóc đen như bộc, lộ ra một dung mạogiảo hảo như nữ tử, da thịt trắng mịn nõn nà, mi mắt dài nhỏ, mắt phượng lóng lánh, cái mũicao thẳng, môi mỏng đỏ sẫm, chân chân thật thật là một bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, nhật nguyệt không dám sánh.

Chung Như Thủy nhất thời mở to hai mắt nhìn, một bộ dáng dại ra, cả nước miếng đều sắp chảy xuống! Phượng Giải Ngữ khí chất trong trẻo nhưng ánh mắt lạnh lùng dẫn theo một chút sầu não, có loại yên hỏa tiên tư không thuộc về nhân gian. Từ trước hắn vẫn nghĩ đến muội muội cùng đệ đệ của mình đã là siêu cấp mỹ nhân, nhưng hôm nay gặp được Phượng Giải Ngữ, hắn mới biết được như thế nào thiên tiên hạ phàm a!

Không chỉ là Chung Như Thủy, mọi người ở đây đồng dạng hô hấp ngưng trệ, cả thở lớn một chútcũng không dám, chỉ sợ một cái hô hấp không cẩn thận liền dọa chạy mất vị tiên tửkhông cẩn thận rơi xuống nhân gian này.

Phong Hàn Bích cũng bị kinh diễm như vậy làm chú ý một chút, đợi thấy rõ Chung Như Thủybộ dáng hoa si, sau trong lòng liền cực độ bất mãn, dám ở trước mặt hắn xem nam nhân khác! Vươn tay, một phen che ánh mắt hắn, Phong Hàn Bích cúi đầu ở bên tai Chung Như Thủytrầm giọng nói: “Còn nhìn nữa, ta liền hủy đi mặtngười nọ.”

Chung Như Thủytừ bên trong sắc đẹp tỉnh lại, kéo ra tay Phong Hàn Bích xoay người, dùng mắt hạnh sáng trong suốt nhìn hắn, khóe miệng còn mang theo ẩn ẩn tiếu ý.

“Làm gì?” Phong Hàn Bích ngữ khí còn có chút bất mãn, hắn chán ghét Chung Như Thủy dùng cái loại ánh mắt si mê này nhìn người khác, nam nữ đều không được, hắn chỉ có thể như vậy nhìn một mình mình!

Chung Như Thủy cười tủm tỉm để sát vào Phong Hàn Bích, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu hôn cằmhắn một cái, không đầu không đuôi nói một câu: “Biểu hiện của ngươi ta thực vừa lòng, thưởng cho ngươi!” Không bị sắc đẹp mê hoặc, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ đến hắn, tốt lắm, trung khuyển chính là nên được thưởng!

Phong Hàn Bích nhíu mày, mới hồi vị lại ý tứ củaChung Như Thủy, cũng giương lên khóe miệng cúi đầu nhìn Chung Như Thủy nói: “Nhưng mà biểu hiện của hoàng hậu làm cho trẫm thực không hài lòng, trẫm sẽ hảo hảo trừng phạt ngươi.”

Chung Như Thủymặt cực lực băng bó, cuối cùng vẫn là nhịn không được bật cười, nhìn Phong Hàn Bích ánh mắtchuyên chú mà thâm tình, âm trầm trong lòng hai ngày qua quét đi không ít.

“Ta thật sự hâm mộ các ngươi.”

Thanh âm trong sáng như ngọc vang lên, khiếnChung Như Thủy nhanh chóng quay đầu nhìn lại, Phượng Giải Ngữ không biết khi nào thì đã đứng ở bên ngườibọn họ. Mỉm cười nhìn bọn họ, ánh mắt có chút mê ly, càng nhiều là hâm mộ.

“A?” Chung Như Thủy ngây ngốc nhìn Phượng Giải Ngữ, không rõ thế nào. Cùng mỹ nhân tiếp xúc gần gũi, hoàn hoàn toàn toàn thấy rõ ràng dung mạođối phương, tổng cảm giác khuôn mặt này giống như đã ở nơi nào gặp qua.

“Các ngươi thực xứng đôi.” Phượng Giải Ngữđiềm đạm cười.

“Cám ơn.” Phong Hàn Bích nắm cả vaiChung Như Thủy, sắc mặt hờ hững.

Phượng Giải Ngữ nhìn nhìn Phong Hàn Bích, lại nhìn nhìn Chung Như Thủy, mới xoay người đi vào trong rừng. Đám người Tần Diệp nhanh chóng đuổi kịp.

Đợi đoàn người Phượng Giải Ngữđều vào rừng, Chung Như Thủy mới mạnh mẽ “A” một tiếng, hắn rốt cục nhớ tới ở nơi nào xem qua khuôn mặt này!“Vừa rồi bộ dạng vị công tử kia cùng bạch mao quái giống nhau a! Bất quá hắn đẹpđến có vẻ không thuộc về nhân gian, còn bạch mao quái đẹp nhưngcó vẻ có tục khí trần thế.” Chung Như Thủy sờ sờ cằm, nói: “Bọn họ niên kỉ không sai biệt lắm, chẳng lẽ là huynh đệ bạch mao quái? Cái này khí chất không cần kém nhiều như vậy nga!”

Phong Hàn Bích buồn cười vỗ vỗ đầu của hắn nói: “Không cần đoán, hắn không phải huynh đệPhượng Thần Anh, mà là chahắn, cha ruột, Phượng Giải Ngữ.”

“Phốc !” Chung Như Thủy làm bộ phun ra một ngụm tiên huyết, ôm ngực vẻ mặt kinh hoàng nói: “Phụ tử?!” Phượng Thần Anh một đầu tóc bạcđó lại là nhi tử của Phượng Giải Ngữthoạt nhìn mới hai mươi bảy, hai tám tuổi?!“Quái! Lão yêu quái, cả nhà đều là quái nhân.” Chung Như Thủy lòng còn sợ hãi: “Không được, Tiểu Phi Phi tuyệt đối không thể đi theo Phượng Thần Anh a, cả nhà thoạt nhìn cũng không giống dạng thiện lương gì, hắn sẽ chịu thiệt!”

Phong Hàn Bích không bận tâm nhún vai, theo hắn hiểu biết, Tần DiệpcùngPhượng Giải Ngữ, một kẻ là thái tử đời trước của Hoàng Diệp, một kẻ là trưởng tử của một gia tộc thần bí nào đó, cũng không phải người tốtgì.

----------------

Phượng Thần Anh là bị lạnh nên tỉnh, mới đầu hắn tưởng củi lửa thiêu xong rồi, lại bị độ ấm của người trong lòng dọa hồn phi phách tán.

Đường Phi toàn thân lạnh như băng, thần sắc hiện ra thản nhiên xanh tím, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nằm ở trong lòngPhượng Thần Anh, không hề có chút tiếng động.

“Phi nhi? Ngươi tỉnh tỉnh! Tỉnh tỉnh a!” Phượng Thần Anh run run ôm cái ngườitoàn thân lạnh lẽo, liều mạng lay động nhưng không có phát hiện được nửa điểm tri giác.“Phi nhi, Phi nhi, tại sao có thể như vậy? Rõ ràng tối hôm qua còn hoàn hảo, Phi nhi, không cần làm ta sợ, ngươi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì ......” Phượng Thần Anh môi run rẩy một lần lại một lần hôn lên môi Đường Phi, sắc mặt xanh trắng. Cảm thụ được Đường Phi cơ hồ tim không đập, Phượng Thần Anh sợ hãi đến thậm chí không dám đi thằm dò hơi thởĐường Phi. Sợ hãi cùng tuyệt vọng bao phủ toàn thân, Phượng Thần Anh chỉ biết gắt gao ôm ngườicơ hồ không còn biểu tình, muốn dùng nhiệt độ cơ thể chính mình làm ấm áp thân thể Đường Philạnh như băng, tâm lại sớm lạnh đến mất đi tri giác.

“Phi nhi, Phi nhi ngươi phải kiên trì, ta mang ngươi đi tìm Cốc Dương, cho hắn cứu ngươi, nhất định sẽ tốt, không có việc gì ......” Phượng Thần Anh lúc này chỉ có thể dựa vào bản năng làm việc, lòng bàn tay dán tại ngực Đường Phi, dùng hết một phần chân khí hộ thể cuối cùng đưa vào trong cơ thểĐường Phi, dùng mệnh của mình che chở tâm mạch của hắn.

Đường Phi nguyên bản không hề hay biết thét lớn một tiếng, hộc ra một ngụm máu đen, ngay sau đó kịch liệt ho khan.

Hao hết chân khí cuối cùng,Phượng Thần Anh một trận chóng mặt, nghe được Đường Phi bắt đầu ho khan liền kích động ôm hắn, vội vàng kêu lên: “Phi nhi, Phi nhi? Ngươi tỉnh tỉnh, nhìn xem ta. Van cầu ngươi nhìn ta......”

Đường Phi suy yếu gian nan lặng lẽ nâng một chút ánh mắt, nỉ non một câu “Thần Anh” sau lại hôn mê. Lúc này đây, Phượng Thần Anh như thế nào gọi hắn đều không tái tỉnh lại.

“Phi nhi, Phi nhi,” Phượng Thần Anh buộc chính mình trấn định, một bên thay Đường Phi mặc xong quần áo một bên lẩm bẩm nói: “Phi nhi, chúng ta khó như vậy mới có thểở cùng một chỗ, ta nhất định sẽ không cho ngươi chết, nhất định sẽ không!”

Phượng Thần Anh một phen ôm lấy Đường Phi, thất tha thất thểu chạy ra sơn động.

------------------

## 119. Chương 119

Phượng Thần Anh cảm giác được khí lực bản thân dần dần xói mòn, mất đi một tia chân khí hộ thể cuối cùng, toàn thân đau xót mỗi phân mỗi giây đều ăn mòn tra tấn hắn, đau làm cho hắn khó có thể hô hấp.

Trước mắt cảnh vật đã xuất hiện nhiều hình bóng chồng lên nhau, Phượng Thần Anh vẫy vẫy đầu óckhông thanh tỉnhlắm, ôm Đường Phi không ngừng ở trong rừng núi xuyên qua. Hắn còn chưa thể ngã xuống, Đường Phi còn chờ hắn cứu, hắn không thể ngã xuống được!

Hai tay đã muốn không còn chịu được sức nặng Đường Phi, Phượng Thần Anh gắt gao cắn răng buộc chặt song chưởng của mình, cuối cùng dưới chân thoát lực thật mạnh ngã quỳ về phía trước!

Đường Phi thoát ly Phượng Thần Anh ôm ấp, văng ra cách hắn hơn năm bước. Phượng Thần Anh phun một ngụm máu tươi, cố gắng ngửa đầu nhìn Đường Phi, từng chút từng chút đi vềphía trước.

Còn có ba bước, Phượng Thần Anh trong mắt xẹt qua một tia vui sướng, hắn sắp bắt được Phi nhi !

Lúc này, bên cạnhĐường Phi đã xuất hiện rất nhiều người, Phượng Thần Anh cái gì cũng không có cảm giác, hắn chỉ biết là còn kém một chút, hắn có thể cầm được tay Đường Phi.

Đường Phi hôn mê bị người ôm lấy, tay gần trong gang tấc nháy mắt rời xa. Phượng Thần Anh sửng sốt, chợt cũng đượcngười giúp đỡ đứng lên. Nhưng Phượng Thần Anh đã thấy không rõ lắm người tới, hắn chỉ biết là Đường Phi bị người ôm đi, hỏng mất giãy dụa hô to: “Phi nhi! Buông Phi nhi! Buông hắn ra! Buông hắn ra a!”

Tất cả mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau một trận, sau đó nhìn nhìn Đường Phihôn mê, lại nhìn nhìn Phượng Thần Anhđã thần trí không rõ, trong mắt có đồng tình cùng thương hại.

Kính Ảnh ôm Đường Phi nhìn về phía Chung Như Thủy, Chung Như Thủy lo lắng nhìn Đường Phiđã muốn hấp hối, sau đó cắn chặt răng đối đám người Tần Diệpnói: “Các ngươi còn không đem hắn đánh ngất! Đều cùng nhau mang về !”

Thiết Hoán đang đỡ Phượng Thần Anh theo lời điểm thụy huyệt của hắn, sau đó xoay người đem Phượng Thần Anh bế lên. Phượng Giải Ngữ từ lúc thấy Phượng Thần Anh đầy người huyết ô cũng đã gần như hỏng mất, cả người run run tay chân lạnh lẽo, nếu không phải Tần Diệp tiến lên truyền cho hắn chút nội lực, chỉ sợ cũng ngã xuống!

“Trước mang Thần Anh theo chân bọn họ trở về!” Tần Diệp cũng một phen ôm lấy Phượng Giải Ngữrơi nước mắt liên tục, trầm giọng phân phó. Thiết Hoán gật gật đầu, bước nhanh đuổi kịp đám ngườiChung Như Thủy.

Hoàng cung.

Đường Phi cùng Phượng Thần Anh được an bài ở tại thiên điện Phượng Nghi cung trong hai phòng khác nhau, đám người Cốc Dương tự nhiên ở bên cạnh Phượng Thần Anh, Chung Như Thủythì kéo đại tẩu hắn là Hồ Đồcùngthủ lĩnh ngự y viện Đào Như Lý lại đây cấp Đường Phi chẩn trì.

Hồ Đồ đã sớm nghe nói Chung Như Thủy ở ngoài cung nhận thức một bằng hữu, nghe nói là đồng hương củahắn, về tình huống của vị đồng hương này, Chung Như Thủy vẫn đã nói qua với hắn một chút. Cho nên, khi hắn nhìn đến Đường Phi thực tại có chút trố mắt. Mà Đào Như Lý đã sớm cuốn lên ống tay áo, mở ra hòm thuốc chuẩn bị.

Chung Như Thủy xem Hồ Đồ nhìn chằm chằm mặt Đường Phi vẫn không nhúc nhích ngẩn người, vội vỗ lưng hắn, nói: “Hồ Đồthối,ngươi đang nhìn cái gì! Ta gọi ngươi tới không phải cho ngươi nhìn chằm chằm suất ca ngẩn người, mà là bảongươi xem bệnh cho người ta, cẩn thận đại ca ghen nga!”

Hồ Đồ bị Chung Như Thủy náo loạn khiến mặtđỏ bừng, cả giận: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó! Ta là kỳ quái ngươi rõ ràng nói người quái dịkêu Đường Phi này đã bị thiêu hủy diện mạo, còn nói ta có hay không cùng với ngươi ra cung một chuyến chữa trị cho hắn. Hiện tại chỉ chớp mắt liền thay đổi một dạng khác, ai không kỳ quái!”

Chung Như Thủyhơi quê mặt, phản bác nói: “Ta cũng mới biết được không lâu a, cái này không thể trách ta!”

Hồ Đồ vừa nghe, vừa muốn cãi lại, chợt nghe Đào Như Lý khẽ quát một tiếng: “Đều câm miệng!”

Hai người đồng thời im bặt, Đào Như Lý sắc mặt ngưng trọng, tay từ trên mạch đập củaĐường Phi thu hồi lại, sau đó nhìn Chung Như Thủy lắc lắc đầu.

Chung Như Thủy chấn động, thoáng chốc ánh mắt liền đỏ. Phong Hàn Bích tiến lên ôm Chung Như Thủy, mắt tràn đầy lo lắng.

Hồ Đồ xem bộ dáng Đào Như Lýcũng không náo loạn, nhanh chóng tiến lên lại cấp Đường Phi chẩn một lần. Mạch đập mỏng manh cơ hồ không có cảm giác, sắc mặt cũng ẩn ẩn tử khí, Hồ Đồ nhìn về phía Chung Như Thủy cũng hơi hơi lắc lắc đầu.

Chung Như Thủy đem hi vọng cuối cùng đều đặt ở trên ngườiHồ Đồ, không tự kìm hãm được tiến lên một bước, run giọng hỏi: “Thế nào?”

Hồ Đồ có chút khổ sở nhìn Chung Như Thủy, thanh âm trầm trọng: “Tâm phế tổn hại, thân trúng kịch độc, hắn đã là ngọn đèn trước gió. Thủy Thủy, nghĩ thoáng một chút.”

Chung Như Thủy lại chấn động, hướng về sau lảo đảo một bước, Phong Hàn Bích đỡ hắn.

“Như nhi, đừng thương tâm, ngươi đã cố hết sức......” Phong Hàn Bích ôm hắn nhẹ giọng trấn an.

Đào Như Lý tiến lên vỗ vỗ vaiChung Như Thủy, an ủi nói: “Thủy Thủy, đừng tự trách. Hắn hẳn là bị bệnh này cùng độc tra tấn mấy năm, nay như vậy, với hắn mà nói cũng là một loại giải thoát đi.”

Chung Như Thủy cúi đầu, nước mắt từng giọt tích ở dưới chân. Mấy người Phong Hàn Bíchtrong lòng cũng không dễ chịu, càng kinh ngạc Đường Phi kia đối với Chung Như Thủy mang đến ảnh hưởng lớnnhư thế.

Chung Như Thủy một phen xóa bỏ lệtrên mặt, ngẩng đầu nhìn Hồ Đồ nói: “Hồ Đồ, năm đó Phong Hàn Bích mệnh ở sớm tối, ngươi dùng một con cổ trùng có thể cứu mạng của hắn! Hôm nay ngươi cũng có thể như vậy cứu Đường Phi a!”

Hồ Đồ bị Chung Như Thủy ánh mắt chờ mong nhìn đến không được tự nhiên, tuy rằng không hy vọng đả kích Chung Như Thủy, nhưng vẫn là chi tiết nói: “Năm đó cổ trùng cứu Hoàng Thượng kia cũng chỉ có một con, nếu muốn dưỡng một con khác cần phải ước chừng hai mươi năm, hơn nữa không nhất định dưỡng sống. Mặc khác cho dù đã có, ngươi chạy đi đâu tìm người có quan hệ huyết thống với hắn?”

Chung Như Thủy thoát lực ngã vào trong lòngPhong Hàn Bích, nước mắt làm ướt khuôn mặt, lẩm bẩm nói: “Thật sự một chút biện pháp đều không có sao? Chẳng lẽ thật sự muốn ta trơ mắt nhìn hắn chết?”

“Như nhi......” Phong Hàn Bích đau lòng ôm sát hắn.

Đào Như Lý có chút đăm chiêu một trận, lập tức ngẩng đầu nhìn Hồ Đồ, nói: “Không, ngươi có, ngươi còn có biện pháp cứu hắn.”

Hồ Đồ bị Đào Như Lý dọa, giơ hai tay nói: “Tiểu Đào nhi, ngươi đừng oan uổng ta, cổ kia thật sự chỉ có một con! Ta thật sự đã không còn!”

Nghe nói như thế Chung Như Thủy nhìn nhìn Đào Như Lý, lại nhìn nhìn Hồ Đồ, vội hỏi: “Ngươi đến tột cùng có hay không a?”

“Ta thật sự --” Hồ Đồhai chữ “không có” còn chưa nói xong, Đào Như Lý liền đánh gãy lời hắn: “Đế cổ song sinh, ta nhớ rõ nửa năm trước ngươi cho ta xem qua, ngươi còn nói đây là một loại cổ trùng tử mẫu (mẹ con) sống ký sinh.”

“A!” Bị Đào Như Lý nóinhư vậy, Hồ Đồ lập tức nghĩ tới, nửa năm trước hắn là dưỡng thành một đôi cổ như thế, bất quá...... Hồ Đồ một bộ dáng buồn rầu khó xử nói: “Loại cổ này có hai cổ trùng, mẫu cổ sẽ ký sinh trên vật chủ, tử cổ sẽ ký sinh trên vật thứ. Nói là đế cổ song sinh, kỳ thật chính là lấy sinh mệnh cường đại của vật chủ nuôi nấng mẫu cổ, chỉ cần mẫu cổ không chết, tử cổ liền nhất định không có việc gì, như vậy vật thứ cũng sẽ không phải chết. Nhưng mà cổ này nếu dùng không tốt, một cái không cẩn thận liền cả hai cùng chết.”

“Vì cái gì?” Chung Như Thủy hỏi, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhưng trong mắt đã tràn ngập hy vọng: “Mỗi người nuốt một con là tốt rồi! Để cho ta nuốt mẫu cổ, lại cho tiểu Phi dùng tử cổ, tiểu Phi nhất định phải cứu!”

“Như nhi!” Phong Hàn Bíchvẫn bảo trì trầm mặc quát khẽ một tiếng, sắc mặt âm trầm: “Ngươi nếu còn dám có ý niệm này trong đầu, trẫm lập tức đem Đường Phi hạ táng!” Vừa nghe tên loại cổ này đã biết không phải thứ gì tốt, muốn hoàng hậu của hắn cùngnam nhân khác bảo trụ mạng lẫn nhau? Nếu vậy vẫn là nhanh chóng làm cho Đường Phi chết là xong!

Chung Như Thủy vừa định kháng nghị, Đào Như Lý liền bất đắc dĩ thở dài, nói: “Thủy Thủy, tuy nói là đế cổ song sinh, nhưng cổ này phải là hai người yêu nhau mới cóthể dùng. Nếu không, sẽ bị cổ trùng phản phệ, chết không có chỗ chôn. Hơn nữa cổ này muốn hoạt động, phải dùng máu trong người vật chủ kích thích. Trong khi làm, nếu có một chút không cẩn thận liền đem người giết chết.”

“Đúng vậy,” Hồ Đồ cũng lắc đầu, nói: “Còn có Đường Phi công tửnày không có người yêu a? Tóm lại, trước sau đều là một chữ chết, không bằng làm cho hắn chết thống khoái một chút.”

Chung Như Thủy cúi đầu, trong mắt hạnh tròn to tràn đầy tính kế. Đào Như LýcùngHồ Đồ nghĩ đến hắn đang thương tâm, đều thở dài, tính cấp Đường Phi một châm để hắn nhanh giải thoát, miễn cho bị độc bệnh tra tấn.

Chỉ có Phong Hàn Bích nhìn ra tâm tưChung Như Thủy, vừa định cảnh cáo hắn không cần xằng bậy, đã thấy hắn mạnh mẽ ngẩng đầu, đối Đào Như LýcùngHồ Đồ nói: “Hai các ngươi nhất định phải bảo vệ một hơi thở cuối cùng tiểu Phi! Vô luận dùng biện pháp gì cũng được, nhất định không thể làm cho hắn chết, ta đi tìm bạch mao quái!” Nói xong, liền chạy ra khỏi cửa phòng, nháy mắt không thấy bóng dáng.

“Ách......” Đào Như LýcùngHồ Đồ nhìn cửa sững sờ, Phong Hàn Bích giận tái mặt, đối hai người nói: “Chiếu lời Như nhi nói đi làm.” Nói xong lập tức đi theo.

Đào Như LýcùngHồ Đồ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ nhún vai, nhận mệnh đi bảo trụ mệnh Đường Phi.

Bọn người Phượng Thần Anh được an bài ở Đông điện, tuy rằng cùng Tây điện củaĐường Phi cách một bức tường, nhưng Chung Như Thủy vẫn là đi qua một vòng cung lớn mới đến.

“Uy....... Hô ~ hô ~” Cửa Đông điện, Chung Như Thủychạy quá mau đỡ lấy cây cột đỏ thẫm từng ngụm từng ngụm hít thở, phía sau còn đi theo vài thái giám cung nữ cùng thị vệ khẩn trương hề hề.

Thiết Hoán, Yến Tự cùng Ưu nhi luôn luôn ở bên ngoài đợi, thấyChung Như Thủy đến đây, không chút hoang mang đứng dậy cấp Chung Như Thủyhành lễ, nói: “Thảo dân kiến quá hoàng hậu nương nương.”

“Đi, được rồi.” Chung Như Thủy thở phì phò bảo bọn họ đứng lên, lúc này Phong Hàn Bích đã đến, đem ngườiđỡ lấy sau lại đau lòng thuận khícho hắn.

Đám người Thiết Hoán còn chưa đứng dậy, thấy Phong Hàn Bích lại hành lễ lần nữa, nói: “Thảo dân kiến quá Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Bình thân.” Phong Hàn Bích cũng không ngẩng đầu lên nói.

Chung Như Thủy hơi chút thuận khí, vừa đi về hướng bọn họ vừa hỏi: “Bạch -- thiếu chủ nhà các ngươi thế nào? Có khỏe không? Tỉnh hay chưa?”

Yến Tự cùng Thiết Hoán liếc nhau, không rõ Chung Như Thủy vì cái gì bỗng nhiên quan tâm Phượng Thần Anhnhư vậy. Yến Tự miễn cưỡng cười cười, nói: “Hồi hoàng hậu, thiếu chủ còn chưa tỉnh, hai vị chủ tử cùng phu quân ta đang cấp thiếu chủ trị liệu, Cốc Dương đại phu cũng còn ở bên trong chưa đi ra, ta cũng không biết thiếu chủ hiện nay như thế nào.”

Chung Như Thủy tâm trầm trầm, sẽ không phải cả bạch mao quái cũng không được đi? Phong Hàn Bích trong lòng lại rõ ràng, Phượng Thần Anh vốn là tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa chân khí hao hết, không có nội gia cao thủ hiện tại chữa thương cho hắn,căn bản không có khả năng sống sót. Hiện tại Phượng Thần Anh sống hay chết, liền xem năng lực ba cao thủ cùngđại phu trong phòng kia.

Ưu nhi nhìn đến Chung Như Thủy khi đã sớm kiềm chế không được, do dự một hồi lâu, mới hoảng sợ hỏi: “Hoàng hậu nương nương, không biết công tử nhà ta như thế nào?”

Chung Như Thủy suy sụp một phen lau mặt, nói: “Nếu Phượng Thần Anh không được, tiểu Phi cũng liền xong rồi. Hiện tại tiểu Phi chết sống ra sao, phải xem Phượng Thần Anh.”

Ba người vừa nghe, tự nhiên đều biết mệnh Đường Phi đã ở sớm tối. Ưu nhi che miệng, thấp giọng nức nở. Yến Tự mệt mỏi ngồi ở trên ghế, vẻ mặt bi thương. Thiết Hoán nhìn cửa phòng đóng chặt liếc mắt một cái, trần mặc không lên tiếng.

Chung Như Thủydựa ở trong lòngPhong Hàn Bích, nhẹ giọng nói: “Hành Chi, bạch mao quái sẽ không có việc gì đi? Chỉ cần hắn không chết, tiểu Phi còn có thể cứu, có phải hay không a?”

Phong Hàn Bích ôm Chung Như Thủy, không có trả lời, chỉ là nhẹ giọng thở dài.

Bỗng nhiên, Chung Như Thủy xoay người hướng về phía phòng trong hô to: “Phượng Thần Anh! Phượng Thần Anh ngươi nghe rõ, ngươi nhất định phải sống sót! Đường Phi còn đang chờ ngươi! Nếu ngươi chết, Đường Phi nhất định phải chết theo, hắn cũng không sống nổi, ngươi có nghe thấy không! Ngươi nhất định phải sống sót !”

Không ai ngăn lại Chung Như Thủy, bởi vì lời hắn cũng là hy vọng củamọi người.

Phòng trong, Phượng Thần Anh ngồi ở bên trong một cái dục dũng lớn, trong dũng là thuốc nước màu nâu đen, chung quanh bốc lên khói trắng. Cốc Dương chuẩn xác mà nhanh chóng ở trên các đại huyệt đỉnh đầu Phượng Thần Anh cắm đầy ngân châm. Phượng Giải Ngữ, Tần DiệpcùngThiết Viêm, ba người vây quanh Phượng Thần Anh, đem nội lực bản thân cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong cơ thểhắn, vì hắn chữa trị ngũ tạng lục phủ cùng gân mạchtổn thương. Nghe được ngoài phòng có người hô to, đều hơi hơi nhíu nhíu mày, vận công chữa thương kiêng kị nhất chính là bị ngoại giới quấy nhiễu, một chút không cẩn thận sẽ lưỡng bại câu thương. Thiết Viêm vừa định kêu Cốc Dương ra ngoài đem người đuổi đi, chợt nghe Phượng Giải Ngữ thấp giọng nói: “Thần Anh có phản ứng!”

Tần Diệp vui vẻ, hắn cũng cảm giác được! Vừa rồi bọn họ cấp Phượng Thần Anh vận chuyển nội lực, Phượng Thần Anh đều không hề phản ứng tiêu cực nhận. Nhưng mà hiện tại hắn thế nhưng đang tự tiếp thu nội lực, tự mình chữa trị!

Thiết Viêm hơi hơi nhếch lên khóe miệng, xem ra bên ngoài tiểu quỷ la to kia đã kích phát ý chí muốn sống của thiếu chủ!

Cốc Dương cũng sắc mặt vui mừng, Phượng Thần Anh gân mạch bế tắc đã thông lạc, có thể đem ngân châm nhổ ra!

“Phượng Thần Anh! Ngươi phải sống, ngươi nợ Đường Phi còn chưa trả đâu, ngươi nếu không muốn hắn chết, liền cố gắng sống sót! Có nghe hay không! Đường Phi còn chờ ngươi đi cứu!” Chung Như Thủy đem hai tay bịt quanh bên miệng làm thành một cái loa, vẫn hướng về phía phòng trong hô to.

Sau nửa canh giờ, Chung Như Thủy thanh âm đều khàn khàn, nước đều đã uống bảy tám bát, cửa phòng đóng chặt rốt cục mở ra.

Cốc Dương lau một phen mồ hôitrên đầu, trên mặt tái nhợt tràn đầy tiếu ý, nói: “Thiếu chủ phúc thiên mệnh đại, cuối cùng không có việc gì.”

Thiết Viêm cũng đi ra, sắc mặt đồng dạng không tốt lắm, khóe miệng lại hàm chứa cười. Cấp Phượng Thần Anh hai canh giờ truyền nội lực, hắn nội lực có dư thừa thế nào cũng sắp không còn.

“Tiểu Hoán, Ưu nhi, đi vào hảo hảo chiếu cố thiếu chủ, đừng cho hai vị chủ nhânquá vất vả.” Thiết Viêm thanh âm có chút mệt mỏi nói.

“Dạ.” Thiết Hoán cùng Ưu nhi đáp, sau đó đối Phong Hàn BíchcùngChung Như Thủy cung kính vái chào, mới đi vào trong phòng.

Yến Tự chân thành đón nhận, nắm tay Thiết Viêm, trong mắt là thản nhiên vui sướng cùng quan tâm. Thiết Viêmđáp lấy thản nhiên mỉm cười.

Chung Như Thủy nhìn bọn họ vẻ mặt vui sướng cùng thoải mái sống sót sau tai nạn,liền tức giận đạp đạp chân tại chỗ, Đường Phi nhà hắn một chân còn đang ởQuỷ Môn quan a! Lôi kéo Phong Hàn Bích, Chung Như Thủy hùng hổ liền hướng trong phòng chạy vào. Thiết Viême ngại thân phận, cũng không đi ngăn trở, ý bảo Cốc Dương theo vào xem.

Phượng Giải Ngữ ngồi ở đầu giường, thay Phượng Thần Anh nhẹ nhàng lau mặt, sau đó đau lòng nhìn nhi tử một đầu tóc bạc. Tần Diệp ngồi ở cuối giường, vẻ mặt hạnh phúc lại chua xót nhìn lão bà cùng hài tử của mình.

Chung Như Thủy chậm rãi đi lên trước, nhìn đến Phượng Thần Anhvẫn đang hôn mê, vẻ mặt tái nhợt suy yếu. Trong mắt xẹt qua một tia không đành lòng, nhưng sau nghĩ đến Đường Phi, lại vẫn là thanh âm lạnh lùng nói: “Hắn hiện tại không có việc gì, chúng ta cần hắn tới cứu Đường Phi.”

Mấy người nhìn Chung Như Thủy liếc mắt một cái, đều không có lên tiếng. Phong Hàn Bích khí tràng lãnh liệt cường thế toàn bộ khai hỏa, tiến lên một bước đem Chung Như Thủy che ở phía saumình, nói: “Mặc kệ các ngươi có nguyện ý hay không, Phượng Thần Anh phải cứu Đường Phi.”

Phượng Giải Ngữthay Phượng Thần Anh lau mặt taykhẽ ngừng lại, ngẩng đầu, thản nhiên quét Phong Hàn Bích liếc một cái, nói: “Khó trách Hoàng Diệp cùngLang Hiên hai nước liên minh đều không thắng được Quỷ Tà, có hoàng đế như thế, xứng đáng cho bọn họ thua cả đời.”

Tiếp theo lại nhìn về phía Chung Như Thủy, nói: “Tiểu tử, vừa rồi cám ơn ngươi hô to, nếu không Thần Anh ý chí muốn sống sẽ không mãnh liệtnhư thế.”

Chung Như Thủy một chút cũng không muốn cùng bọn họ nói lời vô nghĩa, liền thản ngôn đáp: “Ta vừa rồi kêu lời kia là có mục đích, bởi vì Đường Phi hiện tại cần Phượng Thần Anh cứu mạng, nếu Phượng Thần Anh chết Đường Phi cũng sẽ không sống được. Ta chỉ muốn cứu Đường Phi mà thôi.”

Tần Diệp nhíu mày, vừa muốn nói gì, Phượng Giải Ngữ liền đối hắn khoát tay chặn lại, nói: “Ngươi nói, muốn như thế nào cứu Đường Phi.” Chuyện của Đường Phi, hắn tỉnh lại sau nghe ngườibên cạnh nói không ít, hắn biết nếu Đường Phi thật sự chết, Phượng Thần Anh nhất định sẽ không sống một mình, ở trong rừng một khắc tìm được bọn họ kia hắn đã biết.

Chung Như Thủy thích Phượng Giải Ngữ sảng khoái, liền cũng nói thẳng: “Muốn một giọt máu trong người hắn, sau đó ở trong thân thể hắn thả một con cổ trùng. Chuyện này phải nhanh, tốt nhất làm ngay hiện tại, Đường Phi chống đỡ không được bao lâu.”

Phượng Giải Ngữ còn chưa nói, Tần Diệp cũng đã lên tiếng.

“Ưu nhi, tiễn khách.” Tần Diệpvẻ mặt hàn sương, một giọt huyết, không phải tương đương muốnmệnh người sao? Hắn như thế nào có khả năng đáp ứng?!

Phượng Giải Ngữ lạnh lùng nhìn Tần Diệp liếc mắt một cái, nhưng không có lên tiếng, bỏ qua là không muốn đáp ứng.

Phong Hàn Bích cũng trầm mặt, hắn không muốn theo chân bọn họ giải thích nguyên dotrong đó, vỗ vỗ tay, lập tức có đại đội thị vệ đeo đao tiến vào. Ý tứ là, khách nhân không nghe lời, hắn có biện pháp làm cho bọn họ nghe lời!

Thiết Hoán cùng Ưu nhi cũng rút ra vũ khí bản thân che ở trước giường, vẻ mặt đề phòng.

Ngay tại thời điểm giương cung bạt kiếm này, liền nghe được một thanh âm suy yếu vang lên.

“Mang ta đi gặp Phi nhi, ta muốn cứu hắn.” Phượng Thần Anh mở mắt, quay đầu nhìn về phía Chung Như ThủycùngPhong Hàn Bích, ánh mắt kiên định. Hắn ở thời điểm hôn mê,không biết chính mình ở nơi nào, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng lơ lửng trong bóng đêm du đãng. Hắn muốn tìm Đường Phi, lại không biết đi nơi nào tìm. Ngay tại khi hắn mờ mịt hết sức, chợt nghe có người đang kêu hắn, nói cho hắn nếu hắn chết, Đường Phi cũng không sống nổi. Bỗng dưng, trước mắt hết thảy đều rõ ràng, hắn theo thanh âm đi tới đường ra. Hắn không thể chết được, hắn còn có Đường Phi, hắn không thể chết được!

“Thần Anh!” Phượng Giải NgữcùngTần Diệp đồng thời cả kinh nói.

Phượng Thần Anh nhìn về phía phụ thân của mình, gương mặt trẻ tuổi, cùng mình có bảy tám phần giống nhau, trong mắt tràn đầy cảm xúcphức tạp. Cuối cùng, hắn vẫn là nhìn về phía Chung Như Thủy, nói: “Mang ta đi!”

Phượng Giải Ngữ đỏ hốc mắt, cắn chặt răng đứng dậy, nâng dậy nhi tử một phen đem hắn cõng ở trên lưngmình, nức nở nói: “Nhi tử trưởng thành, ngươi muốn làm cái gì, cha đều chìu ngươi.” Nói xong, liền cõng lên Phượng Thần Anh, đối Chung Như ThủycùngPhong Hàn Bích nói: “Phiền toái dẫn đường.”

Chung Như ThủycùngPhong Hàn Bích gật gật đầu, xoay người dẫn đường.

Xa cách mười lăm năm, Phượng Thần Anh lần đầu tiên nằm ở trên lưngphụ thân mình, tâm tình phức tạp, cái mũi chua xót, thiếu chút nữa khóc ra. Phượng Thần Anh nghẹn ngào, ở bên tai Phượng Giải Ngữnói: “Cha, thực xin lỗi......”

Phượng Giải Ngữ chịu đựng nước mắt, nhẹ giọng nói: “Không có việc gì, cho tới nay đều là phụ thân quá ích kỷ.” Là cha thực xin lỗi ngươi a!

Tần Diệp suy sụp nhắm mắt lại, rồi sau đó lại mở, đi theo lên.

------------------

## 120. Chương 120: Chính Văn Kết Thúc

Phượng Thần Anh cùng Đường Phi song song nằm ở trên một cái giường, nghiêng đầu nhìn Đường Phihơi thở mong manh, lòng đau như cắt.

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh nắm chặt tay Đường Phi, gần sát bên tai hắn nhẹ giọng kêu: “Ta nhất định sẽ cứu ngươi, nhất định sẽ!” Dứt lời, liền hôn lên miệng hắn.

Phòng trong chỉ còn lại có Hồ Đồ, Đào Như Lýcùng Cốc Dương ba vị đại phu, còn lại mọi người bị khuyên ra ngoài, ở trong sân chờ.

Đào Như Lý lại giúp Đường Phi dò xét mạch, khoảng cách hồi lâu mới mỏng manh nhảy lên một lần. Hồ Đồ bài khai miệng Đường Phi, đem nhân sâm ngàn năm uy vào làm cho hắn ngậm, giữ lại một hơicuối cùng của hắn.

“Các ngươi nói thực đi, phương pháp này đến tột cùng có mấy thành nắm chắc.” Cốc Dương ôm hai cánh tay, dựa ở trụ giường hỏi hai người.

“Không có nắm chắc.” Hồ Đồ nói thực ra: “Cổ này cũng là ta nửa năm trướctheo sách cổ dưỡng ra, còn chưa từng dùng qua, cho nên không biết hiệu quả thế nào.”

“Ngươi!” Cốc Dương chán nản: “Ngươi thế nhưng đem thứ gì đó căn bản không biết có hữu hiệu hay không dùng ở trên người thiếu chủ cùng công tử?!”

“Nếu không làm sao bây giờ?” Hồ Đồpha nước ấm bắt tay vào việc, vẻ mặt chẳng hề để ý: “Trong truyền thuyết, cổ này có thể làm, mấy trăm năm trước quả thật có người dùng quanhư vậy,hơn nữa còn thành công. Chúng ta hiện tại liền thử xem sao, dù sao Đường công tử hiện tại cũng đã như vậy, nếu không thử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu thử, ít nhất còn một phần hy vọng.”

Cốc Dương rầu rĩ không thèm nhắc lại. Kỳ thật nơi này bản không cần hắn, là Phượng Giải Ngữ lo lắng bảo hắn lưu lại. Hắn biết ý tứPhượng Giải Ngữ, nếu cứu Đường Phi làm Phượng Thần Anh có nguy hiểm, liền buông tha Đường Phi mang đi Phượng Thần Anh.

Đào Như Lý cũng bắt đầu công việc, lấy qua vải bố lau khô, ngẩng đầu nhìn Cốc Dươngliếc một cái, nói: “Đợi lát nữa vô luận xảy ra chuyện gì, ngươi cũng không cần nhúng tay. Bởi vì chuyện thiếu chủ nhà người quyết định, không phải những người bên ngoài đó quyết định, hắn cho dù là đánh cược một mệnh đi cứu Đường Phi cũng là chuyện của hắn, ngươi đừng vọng tưởng đem người mang đi.”

Cốc Dương cứng lại, sắc mặt có chút khó coi, vừa muốn nói cái gì, chợt nghe Phượng Thần Anh nói: “Cốc Dương, chiếu lời hắn nói đi làm. Mặc dù chết, ta cũng muốn cùng Phi nhi chết chung, ta thật sự, không muốn tái điên điên khùng khùng sống tiếp......”

“Thiếu chủ......” Cốc Dương trong lòng khó chịu, cuối cùng nhắm mắt gật gật đầu. Phượng Thần Anh si ngốc điên cuồng ba năm kia, hắn cũng không muốn lại nhìn thấy.

Đào Như Lý thở dài, đối Phượng Thần Anh nói: “Phượng Các chủ, ta hiện tại nói ngươi nghe rõ. Đợi ta lát nữa sẽ dùng một cây ngân châm lấy máu trong ngườicủa ngươi, nhưng khi châm nhập, trái tim sẽ đau nhức khó nhịn, ngươi nhất định phải kiên trì không thể phát ra tiếng, càng không thể động. Nếu châm này chưa kịp lấy máu, mà quá mức đâm vào chỗ sâu nhất trong trái tim ngươi, ở trong nháy mắt liền có thể mất mạng. Cho nên, ngươi nhất định phải phối hợp với ta, biết không ?”

Phượng Thần Anh gật gật đầu, nhắm mắt lại nắm chặt tay Đường Phi.

Đào Như Lý hít sâu một hơi, đối Hồ Đồ gật đầu. Hồ Đồ tiến lên giải khai quần áoPhượng Thần Anh, Đào Như Lýđưa tay ở bờ ngực hắn tìm kiếm chuẩn xác vị trítrái tim.

Tay trái dừng lại ở ngực Phượng Thần Anh hồi lâu, khi Đào Như Lý hoàn toàn xác định được tâm mạch hắn, gắp một cây ngân châm dài nhỏ bên tay phảitrong nháy mắt hết sức đâm vào!

Phượng Thần Anh mạnh mẽ mở to hai mắt, hai mắt phủ kín tơ máu lộ vẻ thống khổ! Đau đớn làm mồ hôi lạnh ứa ra, Phượng Thần Anh cắn chặt răng không cho chính mình kêu lên, toàn thân lại căng cứng, động cũng không dám động một chút. Hắn muốn hô hấp, nhưng chỉ hít một chút liền cảm thấy chỗ trái tim đau như vạn tiễn xuyên tâm!

Cốc Dương chấn động, trong lòng vạn phần khó chịu, không dám nhìn tiếp, xoay người ra đi ra ngoại thất.

Đào Như Lý mắt thấy Phượng Thần Anh đồng tử phóng đại, khẽ cắn môi lại đem ngân châm đẩy vào hai phân.

Khoang miệng tràn ngập hương vịhuyết tinh, Phượng Thần Anh không ngừng hô khí đã đau đến toàn thân chết lặng, ý thức đã tan rã nhưng hắn lại còn nhớ rõ lời Đào Như Lý nói, không thể kêu, không thể động, hắn muốn cứu Phi nhi......

Ngay tại thời điểmPhượng Thần Anh nghĩ đến mình sẽ như vậy mà chết, Đào Như Lý rốt cục đem ngân châm lấy ra!

“Hồ Đồ, mau!” Đào Như Lýkẹp lấy ngân châm, trên ngân châm có một giọt máu đỏ tươi đang lung lay sắp nhỏ xuống.

Hồ Đồ sớm chuẩn bị tốt, xuất ra ống trúc nhỏ chứa cổ trùng mở nút. Đào Như Lý vội vàng đem ngân châm tham tiến vào trong ống trúc, bên trong, một đôi trùng nhỏ trắng như tuyết, tròn như trân châu ngửi được mùi máu tươi, rục rịch đứng lên, ở một khắc máu tươi tích nhập vào trên người một viên “trân châu”khá lớntrong đó, hai “trân châu” thoáng chốc đỏ như son, lại trong sáng vô cùng.

Cốc Dương biết một bước lấy máu kia đã hoàn thành cũng chạy tiến vào, nhìn đến cổ trùng biến ảo thần kỳ kinh ngạc mở to hai mắt nhìn.

Hồ Đồ đi đến bên giường dẫn theoviên “hồng trân châu” lớn kia, Đào Như Lýnhân cơ hội bài khai miệngPhượng Thần Anh đã nữa hôn mê, “hồng trân châu” chậm rãi mấp máy, tiến vào miệng Phượng Thần Anh sau liền biến mất không thấy dấu vết. Tiếp theo là Đường Phi, khi đem viên “Hồng trân châu” nhỏ kia đưa vào miệng Đường Phi xong, Đào Như LýcùngHồ Đồ rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhất tề ngồi ở bên giường, rồi sau đó đối diện cười, nâng tay vỗ tay hoan nghênh -- thành công!

Cốc Dương ba bước cũng chỉ hai bước, chạy đến trước giường cấp Phượng Thần Anh cùng Đường Phi đồng loạtxem mạch, Phượng Thần Anh mạch tượng bình thường, Đường Phi cũng dần dần bắt đầu vững vàng, thế nhưng đều vô sự!“Này, này......” Cốc Dương còn đang khiếp sợ, lắp bắp nói không ra lời.

Hồ Đồ nhìn hắn một cái, nói: “Được rồi, bọn họ không có việc gì. Đời này chỉ cần thiếu chủ nhà ngươi có thể mệnh dài trăm tuổi, công tử nhà ngươi tuyệt đối cũng sẽ không đoản mệnh.”

“Cái này quá thần kỳ!” Cốc Dương rốt cục đem một câu đầy đủ nói ra: “Đây là cổ trong truyền thuyết? Thần diệu, ta cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua, ta nhất định nghĩ cổ đều là thứ dùng hại người, không nghĩ tới còn có thể cứu người!”

Đào Như Lý khẽ cười một tiếng, nói: “Hại ngườihay là cứu người, nếu vậy phải xem là ai dùng.” Hồ Đồ đồng ý gật gật đầu.

“Đi đem bọn họ kêu vào đi, ở đây không còn chuyện của chúng ta.” Hồ Đồ lôi kéo Đào Như Lý đứng lên nói, Cốc Dương vui sướng gật gật đầu, chạy đi gọi người.

--------------

“Đường Phi, Đường Phi.”

Đường Phi mi phong khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt.

“Hà Tịch......” Đường Phi kinh hỉ nhìn ngườitrước mắt, Hà Tịch vì cái gì ở trong này? Hắn không có chết! Đường Phi vươn tay muốn đem người ôm vào trong lòng, nhưng Hà Tịch lại lui về phía sau một bước né tránh.

“Hà Tịch?” Đường Phi khó hiểu nhìn Hà Tịch, Hà Tịch cười nhẹ, nói: “Đường Phi, ngươi không nên tới đây.”

Đường Phi lại nghi hoặc, vì cái gì hắn không thể tới đây? Nơi này là chỗ nào? Đường Phi nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, trừ bỏ Hà Tịch cùngđèn lồng màu xanh trên tay hắn.

“Nơi này là chỗ nào?” Đường Phi hỏi: “Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này?”

Hà Tịch vẫn đang duy trì lạnh lùng điềm đạm cười, ánh mắt có vẻ u sầuthản nhiên, nói: “Nơi này không phải địa phươngngươi nên đến, trở về đi, có người đang chờ ngươi.”

Đường Phi khó hiểu, tiến lên muốn bắt trụ tay Hà Tịch, nhưng Hà Tịch rõ ràng ngay tại trước mắt, hắn lại luôn bắt không được, giống như bọn họ cách một bước xa, vĩnh viễn không thể vượt qua.

“Hà Tịch, bắt lấy tay ta, ta mang ngươi đi.” Nơi này hết thảy đều quá kỳ quái, Đường Phi không còn ý bắt trụ Hà Tịch, mà là vươn tay, chờ Hà Tịch tự mìnhđưa tay cho hắn.

Hà Tịch cười khẽ lắc đầu, nói: “Ta đi không được. Lòng ta tâm nguyện chưa xong, chỉ có thể vĩnh viễn ở Minh Hà vất vưởng. Đường Phi, đi thôi, theo ánh sángkia đi, không cần trở lại, đi thôi, đi thôi......”

Phía sau truyền đến một chùm tia sáng, như là có một đạo lốc xoáy cuốn thân xác này hút đi, Đường Phi không tự chủ được lui về sau, lo lắng nhìn Hà Tịch, vươn tay nói: “Hà Tịch, theo ta đi! Theo ta đi!”

Hà Tịch mỉm cười, khoảng cách với Đường Phi càng ngày càng xa, thanh âm cũng dần dần phiêu du: “Đi thôi, Đường Phi, đi thôi, trở lại bên cạnhngười nọ đi, đi thôi......”

“Hà Tịch!” Đường Phi hò hét, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng áy náy, theo ta đi, cho ta cơ hội có thể bù đắp cho ngươi!

“Phi nhi, Phi nhi, Phi nhi......”

Thanh âm từ xa lại tới gần, trầm thấp mà vội vàng, mang theo quyến luyến thâm tìnhquen thuộc. Đường Phi đầu “oang” một tiếng, mạnh mẽ xoay người nhìn lại --“Thần Anh......”

Đường Phi bỗng dưng mở to mắt, như con cá thiếu nước từng ngụm từng ngụm hô hấp, trên người đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

“Phi nhi!” Phượng Thần Anh vội vàng nâng dậy Đường Phi, cho hắn nằm tựa vào trước ngựcmình, tiếp nhận trà Ưu nhi truyền qua, cẩn thận uy hắn uống.

Đường Phi mê man năm ngày miệng lưỡi khô khốc, yết hầu đau đớn, một ly trà rất nhanh liền uống xong. Phượng Thần Anh đem cái chén không đưa cho Ưu nhi, Ưu nhi lập tức bưng đến một bát súp, Phượng Thần Anh tiếp nhận tiếp tục uy Đường Phi.

Thẳng đến khi Đường Phi uống đầy một bụng nước, sau mới thư thái khẩu khí. Đánh giá bốn phía, tất cả đều là cảnh vật mìnhquen thuộc, hắn đang trong phòngtiểu viện của mình, dưới sàn còn Nhị Bách Ngũnằm úp sấp ngủ.

Ba ngày trước Phượng Thần Anh mang theo Đường Phi tình huống đã ổn định về tới Đường gia tiểu viện, lúc ấy Nhị Bách Ngũđã đói bụng rất nhiều ngàylay lất ở trong sân hấp hối, đối bọn họ gầm gừ một tiếng, nó đang cực kỳ đói, cho dù thấy được chủ nhân trở về, cũng không có khí lực chạy lên vẫy đuôi cao hứng. Phượng Thần Anh mấy ngày nay chỉ lo Đường Phi, hoàn toàn bỏ qua Nhị Bách Ngũsắp đói chết, nếu không phải còn có Ưu nhi ở bên hầu hạ, nhân tiện chiếu cố một chút Nhị Bách Ngũ, Nhị Bách Ngũ đã sớm chết đói.

Đợi Ưu nhi sau khi rời khỏi phòng, Phượng Thần Anh thuần thục lấy qua khăn mặt cấp Đường Phi lau người, sau đó cho hắn thay đổi một thân quần áo khô mát. Đường Phi yên lặng để Phượng Thần Anh hầu hạ, thẳng đến khi thấy bên dưới đôi mắt của hắn thâm quầng, mới nhịn không được nói: “Ngươi nghỉ ngơi một chút đi.”

Phượng Thần Anh sửng sốt, lập tức không bận tâm cười cười, thắt hảo vạt áo cho hắn mới nói: “Ta không sao, ngươi vừa tỉnh lại, thân thể có thoải mái không? Ta đã phái người đem Cốc Dương gọi tới, còn có Chung Như Thủykia, ngươi vừa tỉnh, người của hắn hẳn là trở về hoàng cung phục mệnh.”

Phượng Thần Anh cấp Đường Phi đắp hảo chăn, cầm lấy quần áo đã thay ra mang tới gian ngoài. Góc áo đột nhiên căng thẳng, Phượng Thần Anh xoay người nhìn lại, Đường Phi thân thủ bắt được ống tay áohắn, đôi mắt ưng một mảnh sâu thẳm.

Phượng Thần Anh rốt cuộc nhịn không được, bỏ lại quần áo trong tay xoay thân tiến lên gắt gao đem người ôm vào trong ngực.

“Thần Anh......” Đường Phi ôm vaiPhượng Thần Anh, vui sướng sống sót sau tai nạn hắn không phải không có, chỉ là đã xảy ra rất nhiều chuyện tình làm cho hắn cảm giác thực không chân thật, cũng không có cảm giác an toàn. Cho tới bây giờ Phượng Thần Anh ôm hắn giờ khắc này, tâm hắn rốt cục cũng thả xuống dưới.

“Phi nhi, Phi nhicủa ta......” Phượng Thần Anh nỉ non tên của Đường Phi, cúi đầu giống như sùng bái hôn lên môi hắn, không mang theo một tia tình dục.

Đường Phi rốt cục tỉnh, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặc biệt Phượng Giải Ngữ, Đường Phi thức tỉnh, hắn có thể mang theo nhi tử về nhà. Nguyên bản ba ngày nay hắn muốn lôi kéo nhi tử mười mấy năm không gặp nói chút việc nhà, đáng tiếc Phượng Thần Anh cực nhọc cả ngày cả đêm ở bên giường Đường Phi chiếu cố, trong mắt trừ bỏ Đường Phi ai cũng nhìn không thấy. Phượng Giải Ngữ đau lòng, áy náy, lại tự trách. Mười mấy năm qua hắn bởi vì mình ích kỷ đã nợ hài tử rất nhiều, hắn nghĩ ở cuộc sống về sau nhất định bồi thường. Hiện tại Đường Phi tỉnh, hắn tính đem hai người mang về trên đảo, trả quasinh hoạt hạnh phúc cùng thế vô tranh.

Lời này nhắc tới, Phượng Thần Anh trầm mặc sau một hồi mới nói, Đường Phi thân thể còn chưa hảo, dưỡng mấy ngày rồi hãy nói sau.

Phượng Giải Ngữ cảm thấy ảm đạm, lại vẫn kiên cường cười nói hảo, sau đó mang theo mọi người đến khách điếm trụ, chỉ để lại Ưu nhi ở tiểu viện chiếu cố bọn họ.

Mà Chung Như Thủysau khi biết Đường Phi tỉnh lại, chỉ phái người đến truyền tin, bảo Đường Phi hảo hảo dưỡng bệnh, hắn có chút chuyện rất trọng yếu phải làm, đợi sự tình giải quyết xong liền tức khắc lại đây thăm hắn.

Cứ như vậy qua nửa tháng, Đường Phi thân thể đã tốt, nguyên bản sắc mặt bệnh trạng tái nhợt cũng có chút hồng nhuận, khiến Phượng Thần Anh cùng Ưu nhi cao hứng không khép miệng. Chỉ là, Đường Phi lời nói cũng dần dần thiếu, tươi cười cũng không có, suốt ngày ôm Nhị Bách Ngũ ngồi ở trong viện, ngơ ngác nhìn phương Bắc ngồi suốt một ngày.

Phượng Thần Anhvẫn đứng ở phía sau hắn, ánh sáng trong mắt cũng dần dần ảm đạm. Bởi vì phương hướngĐường Phi nhìn, là Hoàng Diệp. Hắn biết, mỗi đêm cùng Đường Phi đi vào giấc ngủ, đều có thể nghe thấy hắn ở mộng kêu tên Hà Tịch, một tiếng so với một tiếng càng thống khổ hơn, sau đó ở trong mộng lưu lại nước mắtáy náy. Cái chết của Hà Tịch là vết thươnghai người vĩnh viễn không thể vượt qua, ai cũng không dám đụng vào lỗ hổng luôn rỉ máu kia, chỉ có thể thật cẩn thận tránh đi, cho dù yêu nhau như vậy cũng bị điều đó làm cho không có khả năng khép lại miệng vết thương dây dưa một đời. Khoảng cách của bọn họ, không còn làkhúc mắc ở ba năm trước đây, mà là cách nhau một Hà Tịch.

Phượng Thần Anh không có lúc nào không lo lắng sợ hãi, sợ hãi có một ngày Đường Phi sẽ đối hắn nói muốn rời đi, lo lắng bọn họ thật sự cho dù đã trải qua sinh ly tử biệt, cũng không thể đến với nhau.

Vẫn lo sợ bất annhư vậy, mỗi đêm đều tỉnh lại vài lần, xác định ngườitrong lòng vẫn còn mới an tâm ngủ.

Thẳng đến khi mùa đông bắt đầu, mấy gốc lão thụ trong viện rơi xuống một chiếc lá cuối cùng, Đường Phi rốt cục nói hai chữ “rời đi”.

Ưu nhi không dám tin nhìn Đường Phi, trong mắt tràn đầy đầy nước mắt, không xác định hỏi: “Công tử, ngài vừa mới nói...... cái gì?”

Đường Phi không trả lời, mà là nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt tràn đầy thống khổ không thể nói.

“Ưu nhi, ngươi ra ngoài trước đi.” Phượng Thần Anh đồng dạng nhìn Đường Phi, nói với Ưu nhi.

Ưu nhi nhìn nhìn Phượng Thần Anh, lại nhìn nhìn Đường Phi, cuối cùng lau nước mắt trên mặt xoay người đi ra.

Trong phòng chỉ còn lại có Phượng Thần Anh cùng Đường Phi hai người, Phượng Thần Anh đưa tay xoa khuôn mặtĐường Phi, dắt theo khóe miệng.

Mệt mỏi cười, nói: “Chuyện ta sợ hãi nhất, vẫn là đã xảy ra.”

Đường Phi hạ mi mắt, thấp giọng nói: “Ngươi biết?”

“Biết, ta mỗi đêm đều ngủ ở bên cạnh ngươi, như thế nào không biết? Ngày đó khi ngươi tỉnh lại, vẫn kêu lên ‘Hà Tịch thực xin lỗi’, khi đó ta chỉ biết, một ngày này trước sau cũng sẽ đến.” Phượng Thần Anh nghiêng người về trước, dùng trán để lên trán Đường Phi, hai người hô hấp rành rành thân cậnnhư thế, lại có cảm giác chia xa trời nam đất bắc.

Đường Phi giương mắt nhìn Phượng Thần Anh, cảm thụ được độ ấmtrên trán Phượng Thần Anh, ai mặc nói: “Bởi vì ta không thể quên được, cho dù liều mạng muốn quênđi, ta cũng vẫn không thể quên được một khắcHà Tịch chết ở trong lòngta. Thần Anh, là ta hại chết Hà Tịch, là chúng ta hại chết Hà Tịch. Thần Anh, ta làm không được chuyện Hà Tịch vì chúng ta mà chết, còn có thể cùng ngươi sinh hoạt hạnh phúc. Lúc trước ta vẫn nói là ngươi nợ ta, kỳ thật ta cũng thiếu ngươi rất nhiều. Để cho ta tái ích kỷ một lần, tái thiếu ngươi thêm một lần, cho ta hồi Hoàng Diệp, thủ linh vị Hà Tịch đi......” Ba năm trước đây, nếu không phải tràng đại hỏakia, hắn vốn là quyết định cả đời ở lại thôn Tiên Hồ, ở lại nhà cũ của Hà Tịch, vì hắn thủ linh vịcả đời. Ba năm trôi qua, hắn không có chết, hứa hẹnnày, phải nên thực hiện.

“Hảo.” Phượng Thần Anh hôn nhẹ khóe miệngĐường Phi, mắt tràn đầy thống khổ: “Ngươi thiếu ta, ta không cần ngươi trả, ta nợ ngươi cũng không trả nổi, chúng ta cứ như vậy nợ nhau, sau đó dây dưa đời đời kiếp kiếp đi. Vô luận ngươi đi đến đâu, ta đều chờ ngươi, vẫn luôn chờ ngươi.....”

Nước mắt đồng thời chảy xuống, Đường Phi vươn người hôn lên môi Phượng Thần Anh, Phượng Thần Anh một phen ôm lấy Đường Phi hướng về phòng ngủ.

Quần áo rơi xuống, đầu tóc giao triền. Một đêm xuân sắc kiều diễm này, lại tràn ngập bi thương.

Ngày Đường Phi rời đi, trên trời rơi xuống mưa tuyết nhỏ, người đi tiễn hắn chỉ có Phượng Thần Anh, bởi vì không ai biết hôm nay hắn rời đi.

Vẫn tiễn đến ra khỏi cửa thành, Đường Phi mới xoay người ý bảo Phượng Thần Anh không cần tiễn nữa, hai người ly biệt không có ôm ấp, cũng không có triền miên hôn nhau, càng không có hứa hẹn.

Hai người bọn họ trong thân thể có đế cổ song sinh, cho dù không nói, bọn họ cũng hiểu được tâm ý đối phương.

Phượng Thần Anh cầm trong tay cây dù đưa cho Đường Phi, Đường Phi tiếp nhận.

“Nhớ phải chiếu cố mình.” Đường Phi vác hành lý lên vai, giơ dù đối Phượng Thần Anh nhẹ nhàng cười, nói: “Tái kiến.”

“Tái kiến.” Phượng Thần Anh cũng cười nhẹ.

Đường Phi xoay người, đi từng bước mộtrời xa, không có quay đầu.

Phượng Thần Anh đứng ở trong tuyết, nhìn theo bóng dáng Đường Phi càng lúc càng xa, cho đến khi thân ảnh hắn biến mất ở trong tuyết.

“Trở về đi.” Không biết khi nào, Phượng Giải Ngữ đứng ở phía sauPhượng Thần Anh, bung lên dùthay hắn che tuyếtcàng lúc càng lớn.

Phượng Thần Anh nghe vậy xoay người, đi theo Phượng Giải Ngữ trở về.

“Cha, ta vẫn sẽ ở lại chỗ này, ở lại Đường gia tiểu viện, chờ hắn trở về.”

“Cha biết, cho nên cha cũng không về trên đảo. Ở nơi này mua một tiểu viện, cùng ngươi.”

“Cha, cám ơn ngươi.”

“A, hài tử ngốc.”

----------------

Ngày lại qua ngày, nháy mắt một năm đã đi qua, Đường gia tiểu viện thanh tĩnh thỉnh thoảng lại náo nhiệt một phen. Hoặc là Phượng Giải Ngữ kéo một cái đuôi kêu là “Tần Diệp” tới đây nhàn tọa, cùng Phượng Thần Anh trò chuyện, tự mình xuống bếp nấu cho nhi tử mấy mónngon. Hoặc là Thiết Hoán ôm tiểu đệ đệ vừa đầy tháng của mình, mang theo Ưu nhi cùng Mặc Trúc lại đây giúp Phượng Thần Anh quét tước, giúp hắn chiếu cố một chút quán ăncùng đại việnĐường Phi lưu lại. Còn có Chung Như Thủy, ba đến năm ngàylại mang cả nhà đến tiểu viện ồn ào một phen, đem thân thích bằng hữu toàn của mình toàn bộ giới thiệu cho Phượng Thần Anh, cái gì thống soái tam quân,thống lĩnhcấm cung thị vệ, cái gì Thượng Thư đại nhân, Thủ tọa Thái y viện, lâu ngày, chất cao lên thành một mảnh.

Chung Như Thủy chưa từng chất vấn qua Phượng Thần Anh vì cái gì để Đường Phi rời đi, mỗi lần từ tiểu viện hồi hoàng cung, hắn đều thấm thía đối hắn nói một câu “Năm đó Phong Hàn Bíchđã đợi bảy năm”, sau đó tiêu sái rời khỏi.

Khách nhânkhiến cho Phượng Thần Anh ngạc nhiên hơn, là quân vương hai nước lúc trước còn đối hắn đòi đánh đòi giết, nay bộ dáng thật chật vật chạy đến trước mặthắn, khóc một phen nước mắt nước mũi lên án hoàng đế cùng hoàng hậu Quỷ Tàbổng đả uyên ương, sau đó mỗi ngày thề thốt nói hết thảy mọi chuyện trước kia đều xóa bỏ, tuyệt sát lệnh cũng đồng dạng xóa bỏ không tính, chỉ cầu hắn có thể ở trước mặt hoàng hậu nương nương cầu tình. Cầu cái gì? Một người cầu hoàng hậu nương nương giơ cao đánh khẽ,thả thê nhi củahắn về nước, hắn đã hai năm không gặp lão bà cùng hài tử của mình. Một người cầu hoàng hậu nương nương không nên ép đệ đệ thành thân nối dõi tông đường, Quốc cữu gia thật sự không hảo nữ sắc a, nếu muốn nối dõi tông đường gì đó, hắn gả cho Quốc cữu gia, vì hắn sinh hài tử cũng được a!

Đối mọi thứ như vậy, Phượng Thần Anh đều là cười trừ, sau đó đúng giờ Thìn mang theo Nhị Bách Ngũ xuất môn, thẳng đến khi giờ Dậu qua đi mới nắm Nhị Bách Ngũ trở về. Bởi vì giờ Thìn là giờ cửa thành mở ra, hắn sẽluôn đứng ở cửa thành, nhìn về phía trước, thẳng đến giờ Dậu một khắc cuối cùng cửa thành đóng lại, một người một cẩu mới chậm rãi hướng về nhà.

Phượng Thần Anh diện mạo cực kì tuấn mỹ, tuổi còn trẻ lại một đầu ngân phát, mỗi ngày đều đứng ở cửa thành tự nhiên đưa tới mọi người hiếu kì cùng tìm hiểu. Mà mỗi khi gặp được người khác hỏi, Phượng Thần Anh chỉ là thản nhiên đáp một câu “đợi người” rồi không còn mở miệng. Tuy rằng Phượng Thần Anh không nói, nhưng mà phố phường cái lợi hại nhất chính là nhàn hạ buôn đủ thứ chuyện bát quái trên trời dưới đất, thời gian lâu dài, bọn họ cũng vẫn hiểu biết một ít. Biết hắn là biểu huynh củaĐường lão bản bỗng nhiên rời đi, biết hắn hiện tại ở lại Đường gia tiểu viện, biết hắn kế thừa mọi thứ Đường lão bản lưu lại, nhưng cũng không biết, người hắn đang đợi rốt cuộc là ai.

Lại là một ngày tuyết lớn, Phượng Thần Anh đã ở cửa thành đứng bốn canh giờ, mùa đông ban đêm luôn tới sớm, vừa mới đến giờ Dậu trời cũng đã tối đen.

Đô thành úy từ thành lâu tuần tra xong xuống dưới, tiếp đón Phượng Thần Anh lại đây ngồi, uống chút rượu nóng làm ấm áp thân mình. Hắn đối với Phượng Thần Anh vừa đứng ở cửa thành một cái liền đứng suốt năm năm nàyrất hảo cảm, hơn nữa đã đượcvị trong cung kia nhắc nhở, hắn đối Phượng Thần Anh có chút chiếu cố. Thời tiết quá nóng sẽ sai người cho hắn một bát tràlạnh, thời tiết lạnh lẽo sẽ tiếp đón hắn lại đây uống miếng rượu nóng, còn có dư chút thịt xương đều cấp Nhị Bách Ngũ ăn.

Phượng Thần Anh không cự tuyệt hảo ý, nhưng mà chỉ uống một chén rượu liền tiếp tục đứng ở cửa thành, tay phải giơ cao dù, tay trái dẫn theo đèn lồng, nhìn về phương xa phía trước.

Đô thành úy lắc đầu thở dài, thật sự là ngốc tửsi tình. Cảm thán xong, tiếp tục tự rót tự uống.

Đã qua giờ Dậu canh ba, tiếp qua một khắc nữa, cửa thành sẽ đóng lại.

Phượng Thần Anh nhìn Nhị Bách Ngũngồi xổm bên cạnh hắn, cười nhẹ, nói: “Ngươi nói, hôm nay hắn sẽ trở về sao?”

Nhị Bách Ngũ run thân lắc đi tuyết đọngtrên người, sủa một cái. Phượng Thần Anh cười khẽ, quay đầu lẩm bẩm: “Phải, ta cảm giác được, hắn hôm nay sẽ trở về.”

Đô thành úy uống xong một ngụm rượucuối cùng trong bình, đã đi tới nói với Phượng Thần Anh: “Lão đệ, trở về đi, người ngươi đợi hôm nay sẽ không đến, cửa thành sắp đóng, trở về đi.”

Phượng Thần Anh không để ý đến đô thành úy, chỉ là cố chấp nhìn về trước. Hai vệ binh phụ trách đóng cửa thành nhìn nhìn đô thành úy, đô thành úy bất đắc dĩ ý bảo bọn họ đóng cửa, hắn đã cố ý phóng khoáng nửa canh giờ rồi.

Đại môn màu đỏ thắm chậm rãi di động, Phượng Thần Anh phượng mâu dần dần ảm đạm, hắn rõ ràng cảm giác được, Phi nhi hôm nay sẽ về.

Bỗng nhiên, Nhị Bách Ngũbên cạnhkêu một tiếng, Phượng Thần Anh chấn động, giương mắt nhìn lên, ngoài thành, một thân ảnh cao gầy ở trong đêm tuyết chậm rãi mà đến.

“Phi nhi......” Phượng Thần Anh kinh hỉ quên hết mọi thứ, ngơ ngác nhìn thân ảnh kia càng ngày càng gần.

Đô thành úy cũng thấy bóng dáng từ từ mà đến kia, nhấc tay ý bảo hai vệ binh tạm dừng động tác.

Càng ngày càng gần, Phượng Thần Anh tâm kịch liệt nhảy lên cũng dần dần bình tĩnh xuống, trên mặt tiếu ý càng sâu.

Đường Phi không có che dù, dù của hắn ở trên đường đã đưa cho một vị lão nhân. Một đường đi tới, trên đầu trên người đã tích một tầng bông tuyếtthật dày.

Cửa thành, thân ảnhquen thuộc vô cùng kia, giơ tán dẫn theo đèn lồng, đang đợi hắn.

Hốc mắt không tự giác nóng lên, Đường Phi cước bộnhanh hơn.

Càng ngày càng gần, mười bước, bảy bước, nămbước, ba bước, hai bước...... một bước.

“Phi nhi, chúng ta về nhà đi.” Phượng Thần Anh dừng ở trước Đường Phigần trong gang tấc, nhẹ giọng nói, trong thanh âm là run run không thể nhận ra.

“Ân, về nhà.” Đường Phi tiếp nhận dù trong tay Phượng Thần Anh, nức nở nói.

Hai mắtnhìn nhau, lộ vẻ lưu luyến thâm tình.

Thay Đường Phi phủi đi bông tuyếttrên người, Phượng Thần Anh một tay dẫn theo đèn lồng, một tay triển khai áo choàng của mình đem Đường Phi ôm vào trong lòng, mang theo ngườicả cuộc đời mình yêu nhất, từng bước một đạp tuyết trắng về nhà. Nhị Bách Ngũ hưng phấn mà vây quanh hai người vừa sủa vừa vẫy đuôi, đi theo phía saubọn họ. Rốt cục, là hai người một cẩu về nhà.

Đô thành úy ngốc lặng nhìn hai nam tử rúc vào nhau kia, bóng dáng càng lúc càng xa, cuối cùng mới phản ứng lại, nói: “Tốt lắm tốt lắm, đóng cửa thành!” Xoay người, lộ ra một chút tươi cườichúc phúc, rốt cục đã làm cho hắn đợi được.

## 121. Chương 121: Phiên Ngoại 1

Phượng Giải Ngữ lần đầu tiên gặp được Tần Diệp, là vừa qua khỏi mười sáu tuổi. Ngày đó cha mẹ định cho hắn một hôn nhân đại sự, cô nương kia nghe nói là thiên kim của môn chủ một môn phái nào đó, bộ dạng bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn. Còn am hiểu cầm kì thư họa, thi từ ca phú, chính là những trù nghệ của nữ nhi, cái gì cũng không làm khó được nàng.

Phượng Giải Ngữ nghe xong cha mẹ giới thiệu đã đánh một cái ngáp lớn, thầm nghĩ, thật là một thê tử lợi hại a, tương lai nếu thú nàng,không biết sẽ dẫn tới phong ba bão táp gì? Nhìn thấy cha mẹ vẻ mặt hưng phấn không thôi, hắn biết bản thân đào thoát không khỏihôn sự này. Tuy nói không phải không muốn, nhưng hắn còn chưa biết đối phương bộ dạng gì, cũng không biết đối phương phẩm chất tính tình như thế nào, vạn nhất thú mộtcon hổ cái trở về thì phải làm sao?

Ý niệm biết người biết ta,trăm trận trăm thắngxuất hiện trong đầu, Phượng Giải Ngữđợi sau khi bầu trời tối đen, xuyên một thân y phục dạ hành trèo tường rời khỏi nhà.

Chỗvị thiên kim môn chủ kia trụ là một tòa nhà lớn nhất trong thành Đông, Phượng Giải Ngữ thi triển khinh công một đường dễ dàng tới nơi.

Ghé vào chỗ tối ở trên tường cẩn thận quan sát một chút hoàn cảnhbên trong, phát hiện thủ vệ còn canh gác nghiêm ngặt. Chẳng qua, Phượng Giải Ngữ sờ sờ khăn bịt mặt màu đen mang ở trong người, gợi lên khóe miệng tự tin cười, cái này không làm khó được hắn!.

Lặng yên không một tiếng động nhảy xuống một góc âm u, tại khiđám gia đinh tuần tra đi tới thì xoay người núp sangmột cây đại thụbên cạnh, lá cây rậm rạp che chở thân hìnhhắn. Đợiđội tuần tra rời đi, sau Phượng Giải Ngữ mới từ trên cây nhảy xuống, tiền vào chỗ sâu nhất trong viện.

Khuê phòng của tiểu thư đó cũng không khó tìm, chỉ cần theo phương hướng mùi hương lan tỏa trong không khíliền nhất định tìm được chỗ của tiểu thư kia.

Quả nhiên, Phượng Giải Ngữtheo mùi mà đi, thực đụng đến lầu các của vịthiên kim tiểu thư. Nhẹ nhàng nhảy lên hành lang, khoét một lỗ trên cửa sổ, Phượng Giải Ngữ ổn định thân hình, giương mắt vọng theo khe hở vừa thấy, máu mũi thiếu chút nữa chảy ra!.

Trời a, mỹ nữ nhập dục đồ(bức tranh mỹ nữ đang tắm)! Phượng Giải Ngữ cách một lớp che mặt bịt lại cái mũi đang muốn chảy ra nhiệt huyết, một đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn chằm chằm thân thể tuyết trắng mê người đang bước vào trong dục dũng rải đầy hoa hồng. Ngaykhi tiểu thư kia xoay người thì, Phượng Giải Ngữ tâm tựa như bị cái gì hung hăng đụng một chút, đập "thình thịch" dị thường mãnh liệt.

Đây là thê tử tương lai của hắn sao chứ? Giống như, hình dạng thật không tồi.......

Bỗng nhiên một tiếng xột xoạt nhẹ nhàngkéo trở về thần tríPhượng Giải Ngữ. Phượng Giải Ngữ một đôi mắt phượng mê mang khoảnh khắc trở nên sắc bén, theo thanh âm nhìn lại, một hắc y nhân đang đứng trên một nhánh cây, một đôi mắt hoa đào tinh lượng mỉm cười nhìn hắn.

Dâm tặc, dám nhìn lén hôn thê của hắn! Phượng Giải Ngữ không chút suy nghĩ liền từ trong lòngngực xuất ra một quả ám khí hình lông phượng, hướng về tên dâm tặcrình coi vị hôn thê của hắn phóng tới!

Tên hắc y nhân kia rõ ràng không dự đoán được Phượng Giải Ngữsẽ bỗng nhiên đối hắn ra tay, không kịp đề phòng hắn thiếu chút nữa bị đánh trúng, chật vật không chịu nổi né qua một cái, ám khí lông phượng bén nhọn găm thẳng vào trên cành cây cách đỉnh đầu hắn không tới hai tấc.

Hắc y nhân vẻ mặt nguy hiểm, rút ra ám khí lông phượng kia, đối Phượng Giải Ngữra dấu hiệu ngoắc ngoắc rời đi. Phượng Giải Ngữ phượng nhãn híp lại, trong lòng lửa giận khiến hắn tiếp tụcđuổi theo.

Hai gã hắc y nhân thần không biết, quỷ không hay tiến vào tòa nhà lớn, nhìn lén mỹ nữ tắm rửa, sau lại quỷ không hay, thần không biết mà ly khai.

"Dâm tặc! Đừng chạy!" Phượng Giải Ngữ truy theohắc y nhân một đường ra khỏi thành giao, một bên truy một bên gọi.

Hắc y nhân kia buồn cười quay đầu lại xem Phượng Giải Ngữ liếc mắt một cái, châm biếm nói:" Ta là dâm tặc? Ngươi thì là cái gì? Huống hồ vị trí của ta vừa rồi, cái gì cũng không thấy, tất cả đều bị ngươi che hết."

"Đi chết đi!" Phượng Giải Ngữ đầu ngón tay cầm năm cây ngân châm phóng về phía Hắc y nhân.

Hắc y nhân vừa né được đã nhìn thấy lam quang lòe lòe, đã biết ngân châm tẩm cực độc, vỗ về ngực nói:" Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật!"

Phượng Giải Ngữ hai lần đều không đánh trúng mục tiêu, lửa giận bốc lên, hắn nhảy về phía trước ngăn lại đường điHắc y nhân, một trảo vươn ra, mắt thấy muốn khóa chặt yết hầu Hắc y nhân!.

"Hắc!" Hắc y nhân né tránh một trảo củaPhượng Giải Ngữ, ngạc nhiên nói: "Ngươi,kẻ này như thế nào như vậy? Nàng kia là ngươi chiếm tiện nghi trước, ta lại cái gì cũng không thấy, ngươi như thế nào không buông tha ta?"

"Bởi vì ngươi là dâm tặc!" Phượng Giải Ngữ ngắn gọn súc tích giải thích, trên tay cùng Hắc y nhân so chiêu không chút hàm hồ.

Hắc y nhân khó khăn né qua một lưỡi đao sắc bén của Phượng Giải Ngữ, kinh ngạc nhìn tiểu tử mới cao đến cằm mình này,ra tay thế nhưng tàn nhẫn như vậy. Có điều -- Hắc y nhân né tránh Phượng Giải Ngữđang dây dưa không ngớt, nhảy ra ngoài năm bước, trong mắt tràn đầy ý cười, nói:" Ngươi cứ luôn nói ta là dâm tặc, vậy còn ngươi thì sao? Ngươi đem cô nương kia xem từ đầu đến chân."

"Phi! Bổn thiếu gia xem so với ngươi xem làm sao có thể giống nhau?" Phượng Giải Ngữcặp mắt khinh bỉ nhìn Hắc y nhân, ngoan thanh nói:"Nàng là vị hôn thê của bổn thiếu gia!"

"Úc!" Hắc y nhân nghĩ thấy thú vị, lại tiếc nuối lắc lắc đầu nói: "Nguyên lai vị mỹ nữ kia đã có hôn phối, ta đây tìm nàng cũng không có ý nghĩa."

"Ngươi có ý tứ gì?" Phượng Giải Ngữ cắn răng nghiến lợi chất vấn, cái gì tìm nàng cũng không có ý nghĩa?!

"Hì hì," Hắc y nhân ngượng ngùng cười cười, nói:" Ta là tìm kiếm một thiên hạ đệ nhất mỹ nhân làm thê tử của ta. Nghe nói đại tiểu thư Tiêu gia là đệ nhất mỹ nhân hiếm thấy, tiện thể đến xem. Chẳng qua nàng thế nhưng đã có hôn phối, ta đâycũng sẽ không cùng người khác tranh giành."

"Hừ!" Phượng Giải Ngữ cười lạnh: "Dựa vào tên dâm tặc đầu to mắt chuột như ngươi có tư cách gì mà đi tranh giành mỹ nhân?"

"Ta đầu to mắt chuột?" Hắc y nhân thiêu thiêu mi, nổi lên hứng thú nhìn cặp mắt phượng xinh đẹp củaPhượng Giải Ngữ, nói: "Tin hay không ta so với ngươi anh tuấn tiêu sái hơn?"

"Dâm tặc chết đi!" Phượng Giải Ngữ rốt cuộc không cùng hắn lãng phí võ mồm, trực tiếp xông lên cùng hắn quyền cước động thủ. Chẳng qua lúc này đây, hắn đang có ý kéo xuống khăn che mặt của hắc y nhân!

Hắc y nhân cũng nhìn ra ý đồPhượng Giải Ngữ, một bên trốn tránh một bên cũng ý đồ kéo khăn che mặt của hắn xuống.

Phượng Giải Ngữ vừa muốn quơ được khăn che mặtHắc y nhân kia, đã bị hắn vươn tay đẩy ra, còn thiếu chút nữa bị hắn xả hạ khăn che mặt của mình! Phượng Giải Ngữ cắn răng, nâng đầu gối hướng bụng hắn đánh lên, nhưng người này phản ứng cũng thật mau lẹ, hai tay chắp lại dễ dàng ngăn chặn công kích của hắn.

Phượng Giải Ngữmắt phượng tinh quang chợt lóe, hắn đợi chính là cơ hộinày! Một bàn tay thăm dò vươn ra, năm ngón tay kết thành một trảo-- Phượng Giải Ngữ cầm lấy cái khăn che mặt màu đen tiêu sái hướng phía sau lui lại vài thước ra bên ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, trong lúc đó trên tay người nọ cũng đồng dạng cầm một cái khăn che mặt, đối hắn vẫy vẫy.

Phượng Giải Ngữtức giận, đem hắc sa trên tay ném đi, quát: "Ngừng tay!"

Hắc y nhân khiđã thấy rõ bộ dạng Phượng Giải Ngữliền đứng lặng tại chỗ, tay đang vẫy hắc sa cũng tạm dừng, vẻ mặt si ngốc nhìn Phượng Giải Ngữ.

Một mái tóc đen như bộc, phượng nhãn mị hoặc cong lên, mũi nhỏ nhắn thanh tú, một đôi môi anh đào bởi vì sinh khí mà có chút nhô lên, mang theo chút khí chất trẻ con,gương mặt phấn nộn, có một chút cảm giácbồng bột tuổi trẻ.

Tần Diệp nhìn thấy thiếu niên xinh đẹpmười lăm, mười sáu tuổi trước mắt này, lần đầu tiên biết được cái gì là tim đập mạnh,trống ngực gia tốc, cái gì gọi là đỏ mặt nóng lên, cái gì gọi là –nhất kiến chung tình.

Phượng Giải Ngữ đánh giá Tần Diệpbỗng nhiên phát ngốc, bất mãn cau mũi một cái, dâm tặc thế nhưng thật ra bộ dáng rất được. Mi dài nhập tấn, một đôi mắt hoa đào đa tình, mũi thẳng thắn, môi mỏng mà gợi cảm, trên mặt trời sinh những đường nét hoàn mỹ. Chẳng qua-- dâm tặc chết tiệt này nhìn lén vị hôn thê của hắn, hắn không thể cứ như vậy bỏ qua!

"Uy!" Phượng Giải Ngữ sắc mặt không thiện nhìn Tần Diệp đang ngẩn người, ngữ khí chèo kéo nói: "Chuyện giang hồ phải giải quyết theo kiểu giang hồ, ngươi nhìn lén vị hôn thê của ta tắm rửa, nhất định phải trả đại giới! Ba ngày sau tại nơi đây, ngươi và ta đường đường chính chính đánh một trận. Ta thắng, lưu lại mạng của ngươi. Ngươi thắng, hôm nay việc xóa bỏ!" Dứt lời, đối Tần Diệp ngửa đầu, khoa trương nói:" Nhớ kỹ, ta là Phượng Giải Ngữ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ! Ba ngày sau nếu ngươi trốn hoặc là không dám đến ứng chiến, ta sẽ khiến cho ngươi những ngày về sau so với chết còn thảm hơn!"

Phượng Giải Ngữtự tiện hạ chiến thư, cũng không quản Tần Diệp nghe hay không, để lại mấy lời này sau xoay người bước đi.

"Phượng-- Giải Ngữ?" Tần Diệpphục hồi tinh thần lại,chần chờ gọi lại hắn. Phượng Giải Ngữ quay đầu, vẻ mặt không kiên nhẫn nói:"Có chuyện gì?"

Tần Diệp bị biểu tình sinh động của hắn làm lung lay mắt, băng bó trái tim đang kịch liệt nhảy lên cười nói:" Ta gọi là Tần Diệp."

Phượng Giải Ngữ nghi hoặc nhíu mày, không rõ hắn vì cái gì bỗng nhiên tự giới thiệu, liền ném ra tiếp một câu "Ngốc tử", dùng khinh công phóng đi rồi.

Tần Diệpchăm chú nhìn Phượng Giải Ngữ rời đi, một đôi mắt hoa đào đa tình dần dần si mê, giơ lên khăn che mặt trong tay chậm rãi đặt lên chóp mũi, thấp giọng nỉ non nói: "Phượng Giải Ngữ? Hoa giải ngữ, Hoa nhi? A a......" Ngẩng đầu nhìn phương hướng đối phương rời đi, Tần Diệp nhẹ giọng nói: "Hảo cho một đóa hoa giải ngữ."

## 122. Chương 122: Phiên Ngoại 2

"Hoa nhi? Hoa nhi?"

Phượng Giải Ngữnằm ở trên ghế xếp ngủ, lông mi dài khẽ nhúc nhích, nhưng không có mở mắt.

Tần Diệptay chân nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnhPhượng Giải Ngữ, thân thủ vuốt lên dung nhan đangcơ hồ không có biến hóa kia, thở dài một tiếng, thì thào lẩm bẩm: “Hoa nhi,ngươi biết không? Hai ngày nay ta đang nhớ tới chuyện trước kia của chúng ta. Ngươi nói, ta đã già hay chưa? Năm đó bởi vì không muốn phụ hoàng an bài hôn sự cho ta, tiện tay để lại thư rồi rời cung, hy vọng dựa vàobản thân tìm được người vừa lòng để làm bạn cả đời. Sau đó, ta vô tình gặp ngươi, ngươi có lẽ không biết, ở ngay một khắc nhìn thấy bóng dáng của ngươi, ta đã xác định ngươi chính là người ta đang tìm." Nhớ tới lần đầu tiên bọn họ gặp nhau tại khuê phòng của người khác hơn hai mươi năm trước, Tần Diệp trên mặt dẫn theo nhàn nhạt thỏa mãn tiếu ý, hắn còn nhớ rõ cuộc hẹn ba ngày sau đó với Hoa nhikia, biểu tình không cam lòng cùng phẫn hận của Hoa nhi khi bại dưới tay hắn. Khi đó hắn lại nghĩ đến, Hoa nhicảlúc sinh khí cũng vẫn sinh động xinh đẹp như vậy, cho nên nhìn hắn đến ngẩn người cuối cùng bị hắn đánh một roi cũng chưa phản ứng lại. Khi đó Hoa nhi đối với hắn không chút sắc thái hòa nhã, thậm chí biểu hiện cực độ chán ghét. Sau thì bắt đầu từ khi nào, Hoa nhi đối với hắn dần dần tâm buông phòng bị, cùng hắn xưng huynh gọi đệ đây?

Hai mắt đang nhắm chặt bỗng giật giật, Phượng Giải Ngữ chụp khai tay Tần Diệpđang ở trên mặt hắn, chậm rãi mở to mắt, lạnh lùng nói: "Thực trùng hợp, ta gần đây cũng thỉnh thoảng nhớ tới một sự tình ni." Phượng Giải Ngữ giương mắt nhìn Tần Diệp: "Một ít chuyện phi thường không tốt đẹp."

Tần Diệp cứng đờ, trên mặt vẻ hòa nhã mờ nhạt dần, theo bản năng bắt lấy tay Phượng Giải Ngữ, có chút sợ hãi nói: "Hoa nhi, sự tình lúc trước là ta không đúng, cầu cầu ngươi tha thứ ta được không? Đừng rời đi ta, cầu ngươi!"

Phượng Giải Ngữ nhìn nam nhân mình yêu cả đời rồi lại hại mình cả đời, chú ý tới mái tóc lốm đốm bạc của hắn thì trong lòng như bị gai đâm, muốn lấy tay rút nó ra cũng lực bất tòng tâm. Ngữ khí không còn bén nhọn lạnh như băngvừa rồi, Phượng Giải Ngữ thản nhiên nói:" Lúc trước ta yêu ngươi, cho nên những chuyện ngươi làm đối với ta,ta có thể buông nguyên tắc cùng điểm mấu chốt của chính mình để tha thứ cho ngươi. Nhưng mà, ngươi giết Nguyệt nhi, hủy hoại Thần Anh, ta cả đờinày, cũng sẽ không tha thứ ngươi."

Phượng Giải Ngữvừa mới tỉnh lại tiếp tục ngủ, Tần Diệp vẻ mặt suy sụp đi tới, Thiết Viêm đang ở trong viện chờ hắn.

"Chủ nhân." Thiết Viêm tiến lên, thấy sắc mặt Tần Diệpcũng đoán được hắn cùng Phượng Giải Ngữ tiến triển không thuận lợi. Muốn nói chút lời an ủi rồi lại không biết như thế nào nói lên.

Tần Diệp nhẹ giọng thở dài, ngẩng đầu hỏi:" Thần anh đâu?"

Thiết Viêm nghĩ nghĩ:" Thiếu chủ hắn, lại ra cửa thành đợi." Từ ngày Đường Phi ly khai, Phượng Thần Anh không có đi tìm hắn, mà là mỗi ngày đứng ở cửa thành chờ đợi.

Tần Diệp cúi đầu mà đứng, trong mắt tràn đầy áy náy, thấp giọng nói:" Hoa nhi nói rất đúng, là ta hủy đi Thần Anh. Nếu năm đó không phải ta sai lầm, cũng không khiếnThần Anh đến con đường ngày hôm nay, cùng âu yếm nhânmỗi người một phương."

"Chủ nhân, kỳ thật cái này cũng không phải tất cả đều là người sai." Thiết Viêm thanh âm trầm trọng, nhìn thấy Tần Diệpthì không đành lòng nói: "Năm đó nếu không phải nữ nhânkia......"

"Im miệng!" Tần Diệp quát khẽ một tiếng đánh gãy Thiết Viêm, sắc mặt không tốt cảnh cáo Thiết Viêm:" Chuyện tình năm đó không được nhắc lại, ta không hy vọng Hoa nhi tái bởi vì chuyện năm xưa mà thống khổ. Sự tình đã là quá khứ, khiến cho nó trở thành quá khứ luôn đi."

"...... Dạ." Thiết Viêm nhẹ giọng đáp ứng, Tần Diệp trong lòng thở dài, xoay người đi rồi.

Thiết Viêm nhìn thấy bóng dángTần Diệp rời đi, lại xoay người nhìn xem cửa phòngđóng chặt, khó hiểu lắc đầu, lầm bầm lầu bầu nói:" Vì cái gì chủ nhân không đem chân tướng năm đó nói cho Phượng chủ nhân, nữ nhânkia, căn bản không phải chủ nhân giết......"

-----------------

Tần Diệp một tay nắm kiếm, trên mũi kiếm đã dínhmáu đỏ hồng. Một tay dẫn theo một vạt áo một nữ tử thân mặc tử sam, thân mình nàng đã hoàn toàn chơi vơi giữavách núi đen, dưới chân nhẹ nhàng. Nữ tử sắc mặt thê lương mà bất lực, một đôi mi nhãn hoảng sợ nhìn Tần Diệp, van cầu hắn đừng buông tay. Nhưng mà,Tần Diệp lại vẻ mặt tàn nhẫn thảtay ra, tùy ý nàng rơi xuống vực sâuvạn trượng.

"Giải Ngữ!" Nữ tử rơi xuống, sau vẫn hô lên tên hắn.

Phượng Giải Ngữ chấn động, mở mắt. Giống như hoạt tử nhân ngủ say mười mấy năm, sau khi thanh tỉnh lại ngày ngày bị ác mộng quấn thân, ánh mắt thê lương hoảng sợ của Liễu Nguyệt Mị trước khi chết kia không có lúc nào là không dây dưa hắn, lên án hắn năm đó bạc tình cùng phụ tâm, còn có hận ý khắc cốt đối với Tần Diệp. Phượng Giải Ngữ vĩnh viễn không quên, hai mươi năm trước khi chính mình đuổi tới vách núi đen, Tần Diệp một tay giữ lấy Nguyệt nhi, một bên lạnh lùng nhìn hắn, sau đó đối diện hắn buông lỏng tay ra. Bên dưới vách núi đen vạn trượng là một con sông, khi tìm được thi thể Liễu Nguyệt Mị, thì đã là năm ngày sau, thân thể bị cá đói cắn xé toàn bộ khuôn mặt không thể nhận ra. Tuy đã như vậy, nhưng ánh mắt Liễu Nguyệt Mịvẫn đang trừng lớn, nàng, chết không nhắm mắt! Nàng thay chính mình hoài thai mười tháng sinh ra một đứa con, mà đứa nhỏ còn chưa đầy thángđã bị mình mang theo hắn cùng Tần Diệp cao chạy xa bay. Bị trượng phu từ bỏ, cốt thịt chia lìa sáu năm, nàng lại cho tới bây giờ cũng không buông tha tìm kiếm. Phượng Giải Ngữ không dám tưởng tượng, Nguyệt nhithân là một nữ tử yếu đuối như vậy, là ôm quyết tâm rất lớn, phí nhiều tinh lực,chịu đựng rất nhiều đau khổ, mới tìm được lên trên đảo, chỉ muốn lấy lại trượng phu cùng hài tử của mình. Kết quả, ôm hận mà chết. Có lẽ, bản thân nhiều năm qua ngủ say không tỉnh cùng Thần Anh chia lìanhư vậy, đều là Nguyệt nhi trừng phạt hắn đi? Còn có năm đó, bản thân bị nam nhân mình yêu nhất vô tình cường bạo......

Môn "chi nha" một tiếng đẩy ra, đánh gãy Phượng Giải Ngữ nhớ lại. Phượng Giải Ngữ trong lòng dâng lên một trận ai lương, càng nhiều chính là không kiên nhẫn, đang muốngọi người tới đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lại, cũng ngạc nhiên.

"Thần Anh?" Phượng Giải Ngữ kích động ngồi xuống, ánh mắt hơi đỏ. Từ khi hắn thanh tỉnh đến bây giờ, số lần Phượng Thần Anh đến xem hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Hắn tưởng niệm duy nhất chính là đứa con này, lại rồi không dám gặp, hắn sợ nósẽ hận mình.

"...... Ân." Phượng Thần Anh đi vào trước giường, nhìn thấy phụ thân của mình đã nhiều năm cơ hồ cũng không có thay đổi, trong lòng có chút phức tạp, một tiếng" Cha" thủy chung nói không ra.

Phượng Giải Ngữ nhìn Phượng Thần Anh cùng mình có bảy tám phần giống nhau, rõ ràng chỉ có hơn hai mươi tuổi lại một đầu tóc bạc như lão nhân, trong lòng chua xót càng sâu.

"Tới đây." Phượng Giải Ngữ thanh âm có chút nghẹn ngào, sợ dọa đến Phượng Thần Anhliền nhanh chóng điều chỉnh một chút hô hấp, nhẹ giọng nói: "Bồi cha tán gẫu một hồi."

Phượng Thần Anh không có cự tuyệt, cúi đầu ngồi ở mép giường.

"Đã qua giờ Dậu?" Phượng Giải Ngữ biết, từ khiĐường Phi đi rồi, Phượng Thần Anhsẽ ngày ngày ở cửa thành chờ, đợi cửa thành đóng lại mới trở về.

" Ân." Phượng Thần Anh nhẹ nhàng gật đầu, hạ mắt trầm mặc. Phượng Giải Ngữ có chút bi ai cười cười, chính mình cùng hài tử, thế nhưng xa cách đến tận đây, ngay cả nói chút lời khách sáo cũng khó khănnhư thế.

Phượng Thần Anh không lên tiếng, Phượng Giải Ngữ cũng không biết nên nói cái gì, hai phụ tử cứ như vậy trầm mặc. Thật lâu sau, mới nghe Phượng Thần Anh mở miệng ra: "Ta, có thể hỏi ngươi một sự tình không?"

Phượng Giải Ngữ kinh hỉ nhìn Phượng Thần Anh, vội vàng gật đầu nói:" Đương nhiên có thể, Thần Anh muốn biết cái gì?"

Có thể là nghe ra Phượng Giải Ngữkinh hỉ kích động, Phượng Thần Anh ngẩng đầu nhìn vào mắtPhượng Giải Ngữ, ánh mắt phức tạp, nói:" Ta...... các ngươi năm đó vì cái gì ở cùng nhau? Năm đó, ngươi rõ ràng đã thành thân, thậm chí đã có ta, vì cái gì, ngươi, ngươi còn có thể yêu thương một nam nhân?"

Phượng Giải Ngữ chấn động, chờ hắn hỏi xong, trong lòng lại không hiểu vì sao thoải mái đi không ít. Thần Anh hỏi hắn sự tình năm đó, có phải đại biểu hắn đã có điểm tha thứ cho mình không?

"Kỳ thật năm đó, ta cùng hắn là bởi vì nương ngươi nên mới nhận thức." Phượng Giải Ngữ nhớ tới chuyện xưa, ngữ khí có chút trầm trọng, cũng có chút hoài niệm, suy nghĩ cũng dần dần bay xa. "Năm đó chúng ta còn bởi vì nương ngươi mà đánh qua một trận, cuối cùng ta lại thua. Ta am hiểu ám khí độc thuật, võ công cũng không giỏi như hắn, thua cũng hợp tình hợp lí."

Phượng Giải Ngữthanh âm ngân nga mà trầm hoãn, Phượng Thần Anh cũng không thúc giục, lẳng lặng lắng nghe.

Tự ngày đó hai người luận võ,Phượng Giải Ngữbại trận, Phượng Giải Ngữkhông phục tức giận muốn tỷ thí lại, chẳng qua lúc này hắn không muốn đấu võ, mà là so tửu lượng! Ba ngày sau, bọn họ lại đi vào khu rừng kia, Phượng Giải Ngữđẩy một xe đựng rượu, bình nhỏ bình lớntổng cộng có hơn hai mươi bình, tất cả rượu ủ lâu năm! Không cần hỏi, lần này là Tần Diệp thua.

"Kỳ thật tửu lượng của ta không bằng hắn, chẳng qua là trước khi uống đã nuốt vài viên dược giải rượu, hắn cái gì cũng không biết liền theo ta đối ẩm. Ta tức giận hắn võ công cao hơn, liền thừa dịp hắn uống hôn mê lấy hết quần áo của hắn, đem người treo ở trên cây, chỉ chừa cho hắn một cái tiết khố." Nhớ tới chuyện sảng khoái năm đó, Phượng Giải Ngữ nhàn nhạt cười. "Năm xưa ta không hiểu chuyện, còn đem Long Văn ngọc bộitượng trưng cho thân phận hắn mang đi." Nói tới đây, Phượng Giải Ngữ dừng một chút, nhẹ nhàng nói: "Đến nay cũng chưa trả cho hắn."

"Ta nhớ rõ khối ngọc bộinày, mới trước đây, hắncòn lấy đến cho ta chơi đùa, thiếu chút nữa làm bể." Phượng Thần Anhcúi đầu thấp giọng nói, khi đó hắn chẳng qua mới năm tuổi, kỳ quái chính là lại có thể nhớ rất rõ ràng.

"Đúng vậy a." Phượng Giải Ngữ cười cười, có chút lạc mịch: "Sau khi ta lấy ngọc bội của hắn, liền bắt đầu những ngày cùng hắn dây dưa không rõ."

Tần Diệp cùng Phượng Giải Ngữhơn hai mươi năm trước chẳng qua là hai thiếu niênchẳng biết trời cao đất rộng, cái gọi là không đánh không quen nhau, hai người tuổi tác không sai biệt lắm, vừa nhiều có sở thíchgiống nhau, dần dần, hai người từ gặp mặt gây gổ biến thành bằng hữu. Trong thành chỗ nào có rượu ngon,chỗ nào có mỹ nhân, bọn họ cơ hồ cùng đều đi thăm qua, đương nhiên rượu là cùng nhau đối ẩm, mỹ nhânlà cùng ở xa mà bình phẩm.

Như thế, hai người khoái hoạt trải qua hai tháng, Phượng Giải Ngữquên luôn vị hôn thê của mình, cùng Tần Diệp hình bóng không rời. Mỗi ngày gặp mặt kết quả thành quen, có một ngày bỗng nhiên không thấyTần Diệp, thời điểm tìm không thấy hắn còn khóc qua vài lần, tâm tình kém cỏi thẳng đến khi hắn thành thân cũng chưa khôi phục lại. Bởi vì Tần Diệp rõ ràng đáp ứng qua hắn, chờ thời điểmhắn thành thân, nhất định sẽ đến chúc mừng. Nhưng mà Tần Diệp lại nuốt lời, thậm chí không từ mà biệt.

"Khi đó ta thực thương tâm, có lẽ còn có cảm xúc khác, nhưng mà lúc ấy ta còn chưa biết, không hiểu rõ tâm ý của chính mình." Phượng Giải Ngữ buồn bã nói: "Chúng ta quen biết chẳng qua chỉ hai tháng, hắn ở trong lòng ta lại có vị trírất trọng yếu. Kỳ thật nay suy nghĩ kỹ, năm đó lúc hắn phải rời khỏi đã có dấu hiệu. Nửa tháng trước khi hắn rời đi, từng hôn qua ta, còn hỏi ta, nếu hắn không muốn ta thành thân, ta có thể hay không vì hắn buông tha như hoa mĩ quyến. Lúc ấy chúng ta đang uống rượu, ta chỉ nói hắn uống rượu say, lời nói không thể coi là thật. Đêm đó hắn ôm ta ngủ một đêm, từ sau đó hắn rốt cuộc không còn cùng ta có hành độngthân mật gì nữa. Ta lúc ấy rất ngốc, cái gì cũng không chú ý tới."

"Hắn năm đó, có phải thất vọng muốn buông tha ngươi?" Phượng Thần Anh có chút không dám tin nhìn Phượng Giải Ngữ, Tần Diệp đối với hắn dùng tình cảm tốtsâu đậm, thậm chí có thể nói là điên cuồng, hắn không dám tưởng tượng người nọ cũng có thời điểmbuông tha.

"Có lẽ." Phượng Giải Ngữ tự giễu cười, nói:" Cứ như vậy qua một năm, tại thời điểmta nghĩ đến chính mình có thể quên hắn, hắn thế nhưng đã trở lại. Khi đó, nương ngươi vừa mới hoài thai ngươi."

Phượng Thần Anh rùng mình, cực lực hồi tưởng hình dáng mẫu thân mình. Đáng tiếc, đều là phí công, mẫu thân trong trí nhớ của hắn, chỉ có một khuôn mặt huyết nhục mơ hồ cuối cùng kia.

"Ngươi không biết, thời điểmhắn lại xuất hiện ở trước mặt ta, nhìn thấy hắn gương mặt tươi cười, nghĩ cũng không nghĩ liền xông lên đánh hắn. Hắn cũng không đánh trả, tùy ý cho ta quyền đấm cước đá." Phượng Giải Ngữ lại lâm vào nhớ lại, ánh mắt trở nên hòa nhã: “Cuối cùng ta đánh mệt, cũng không biết như thế nào liền khóc lên. Hắn ôm ta, thực ôn nhu nói với ta hắn vốn không nghĩ sẽ mang ta bước lên con đường sai trái, nhưng hắn không thể quên ta, nói hôm nay ta vì hắn rơi lệ, thuyết minh không chỉ một mình hắn là động tâm. Ta lúc ấy không rõ, chờ hắn hôn ta dần dần kéo xuống dưới, ta mới hiểu được. Ta biết bản thân nên cự tuyệt, ta đã thành gia lập thất, mười tháng sau cũng có một hài tử thuộc về mình, ta nên cự tuyệt. Nhưng mà, ta không thể làm được......" Phượng Giải Ngữ nhìn về phía Phượng Thần Anh, nói:" Hắn nói, ta đã sớm động tâm, cho nên căn bản không thểcự tuyệt."

Phượng Thần Anh cũng nhìn Phượng Giải Ngữ, nói:" Sau lại thế nào?"

"Sau lại? Sau lại cứ như vậy, hắn ở lại, mua một tòa tiểu viện. Ta gạt nương ngươi cùng người trong nhà vụng trộm cùng hắn lui tới, thẳng đến một ngày hơn nửa năm sau, tại thời điểm ta trên đường đi tìm hắn thiếu chút nữa bị người ám sát, mới biết được thân phận của hắn là thái tử của Hoàng Diệp. Chúng ta gặp nhau một năm kia, là ngày đó hắn đi ra tìm thái tử phi cho mình. Đáng tiếc, người hắn yêu thượng là ta, một nam tử, như thế nào có thể làm thái tử phi? Càng huống chi là một nam tửđã kết hôn. Lúc ấy đương kim Hoàng Thượng biết tiền nhân hậu quả, càng trách mắng hắn vì một nam nhân mà rời cung hơn nửa năm, tiện thể muốn giết ta tái bắt hắn trở về." Phượng Giải Ngữ có chút mỏi mệt dựa vào đầu giường, từ từ nhắm hai mắt nói:"Ta nghĩ đến hắn sẽ đối với Hoàng Thượng thỏa hiệp, bởi vì hắn đã hồi cung. Nói thật, ta lúc ấy là tuyệt vọng, bởi vì sau khi hắn trở về cung ta mới phát hiện chính mình yêu không thể ít hơn hắn, ta sợ từ nay về sau rốt cuộc không còn được nhìn thấy hắn. Cho nên, chờ hắn một lần nữa xuất hiện trước mặt ta, nói muốn dẫn ta bỏ trốn, ta dứt khoát buông tha cho hết thảy, kể cả ngươi."

Phượng Giải Ngữthân run rẩy,vươn tay nắm lấy tayPhượng Thần Anh, Phượng Thần Anh không có né tránh.

"Ta đời này người cần xin lỗi nhất, chính là hai mẫu tửcác ngươi." Phượng Giải Ngữ thanh âm cũng đồng dạng run rẩy, mang theo thật sâu thống khổ cùng áy náy.

Khi đó Tần Diệp buông tha đế vị, buông tha cho cái gọi là giang sơn vinh hoa phú quý, muốn cùng hắn ở chung cả đời. Cho nên, muốn hắn buông tha gia tộc, buông tha thê tử, hắn cũng nguyện ý, chỉ dành toàn bộ tình cảm thâm tình choTần Diệp. Có điều tất cả mọi người không có nghĩ đến chính là, Liễu Nguyệt Mịsinh non, Phượng Thần Anhđã xuất hiện trên thế giới này. Thời gian rời đi chậm trễ, Phượng Giải Ngữ nhìn thấy Liễu Nguyệt Mịsuy yếu lại đối hắn cười hạnh phúc cùng với hài tử nhỏ yếu mới sinh ra, liền do dự. Tần Diệp là người trên thế giới này tối lý giải được Phượng Giải Ngữ, hắn đương nhiên nhìn ra Phượng Giải Ngữchần chừ, cho nên hắn chỉ có thể không chút do dự đem Phượng Giải Ngữ đánh ngất mang đi, còn cướp luôn tiểu Thần Anhmới sinh ra không lâu. KhiPhượng Giải Ngữ tỉnh lại thì, bọn họ đã giữa biển lớnhai bênmờ mịt, lùi không thể lùi, chỉ có thể tiếp tục tiến tới.

## 123. Chương 123: Phiên Ngoại 3

Những sự tình sau đó, Phượng Giải Ngữ một điểm cũng không biết. Bởi vì hòn đảo mà Tần Diệp dẫn hắn tới ngăn cáchvới thế gian, quanh năm bị sương mù vờn quanh, hàng năm chỉ có thời điểm hạ chí tiến đến, mới có đượcvài ngày hiếm hoi sương trắng tản đi, cũng chỉ khi đó mới có thể xuất đảo. Mặc dùTần Diệp không có ý ngăn trở, thế nhưng Phượng Giải Ngữsuốt năm năm đều không có tiếp xúc qua thế giớibên ngoài. Toàn bộ tin tức đều là Tần Diệp nói cho hắn, người của Phượng gia dưới sự an bài của y đã thoái ẩn giang hồ, trốn tránh ở một địa phương rấtan toàn, phụ hoàng củaTần Diệpkhông thể đối bọn họ xuống tay; Liễu Nguyệt Mịcũng được gả vào nhà khác, đó là mộtgia tộc rất khá giả, cả nhà mọi người đều thực đau thương cho nàng, có lẽ qua không bao lâu, sẽ đem chuyện của Phượng Giải Ngữ cùng với đứa nhỏ mới sinh hoàn toàn quên. Phượng Giải Ngữluôn tin tưởng, một điểm cũng không có hoài nghi, người mình yêu thương nhất cùng với đứa con ở tại bên người, hắn trải qua những ngày tháng thực thỏa mãn, cũng thực hạnh phúc.

Nhưng mà, nói dối chung quy cũng có một ngàybị vạch trần, Phượng Giải Ngữ vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, Liễu Nguyệt Mịquần áo lam lũ, khuôn mặt tiều tụy, lại hạnh phúc mỉm cười đối hắn nói: "Ta rốt cục tìm được ngươi". Hắn thậm chí chưa kịp chân chân thật thật liếc nhìn nàng một cái, đã bị Tần Diệpthu được tin tức chạy tới,đánh ngất đi rồi giam lỏng.

Nghe đến đó, Phượng Thần Anh bỗng dưng nắm chặt tay, hô hấp trở nên trầm trọng. Hắn nhớ rõ sự tìnhnày, ngày đó là hắn khóc nháo muốn đi tìm phụ thân, Tần Diệp mới mang theo hắn tới gặpPhượng Giải Ngữ, cũng nhìn thấy nữ nhân chưa từng gặp mặt mà hắn nên xưng là "Nương" kia.

"Sau khi ta tỉnh lại, hắn ngồi ở đầu giường, vẫn như ngày xưa ôn nhu chăm chú nhìn ta. Ta chất vấn hắn vì cái gì gạt ta, Nguyệt nhi không có được gả đi, có phải Phượng gia chúng ta cũng không có ẩn cư, bọn họ có phải đã bị Hoàng Thượng giết." Phượng Giải Ngữnụ cười có chút ai lương: " Hắn nói, trừ chuyện của Nguyệt nhi, những mặt khác đều không có gạt ta, hắn chính là không muốn trong lòng ta còn chứa người khác. Nguyệt nhi yêu ta rất sâu, nàng không muốn gả đi, cũng không nguyện ý đi theo Phượng gia của ta rời khỏi. Ta không biết nàng là một nữ tử kiều nhược như vậy,làm như thế nào tìm được hòn đảo đó, nhưng mà nàng đã đến đây, tiêu phí hết thời gian năm năm, chỉ vì muốn tìm kiếm cho được trượng phu cùng hài tửcủa nàng." Lời đến đây thì dứt, Phượng Giải Ngữ nước mắt không hề báo trước chậm rãi hạ xuống.

Phượng Thần Anh chấn động, nhưng cái gì cũng không có nói. Sự tình sau đó hắn biết, thậm chí chính mắt nhìn thấy tình trạng phát sinh, chỉ là không ai biết hắn biết mà thôi.

"Là ta hại chết nươngngươi, làm hại nàng chết không toàn thây." Phượng Giải Ngữđể nước mắt tùy ý rơi xuống, ngữ khí tử tịch: "Ta hối hận, thực hối hận. Lúc trước vì cái gì yêu thương hắn, vì cái gì muốn cùng hắn chạy trốn, vì cái gì ngoan tâm như vậy đối đãi với nươngngươi, nàng là người tối vô tội nhất. Ta còn hại cả ngươi! Từ sau khi tỉnh lại, ta vẫn thường thường suy nghĩ, nếu lúc trước không cùng Tần Diệp dây dưa không rõ, nghiêm khắc quản trụ tâm mình, ngươi cũng sẽ không đến mức không có nương, không cần tại lại hoàn cảnh như vậy lớn lên, cũng không rơi vào tình trạng ngày hôm nay. Thần Anh, là cha sai rồi, cha thực xin lỗi ngươi...... Ta hận hắn, càng hận chính mình!"

Phượng Giải Ngữ sắc mặt càng phát ra tái nhợt, khóe miệng lại chảy xuống một tia máu tươiđỏ sậm, trong mắt ẩn ẩn có tử khí hiện ra.

"Cha!" Phượng Thần Anh kinh hô một tiếng, rốt cuộc bất chấp nhiều chuyện, thân thủ điểm lấy huyệtngủ của y.

"Hoa nhi!" Thẳng đến khi Tần Diệpluôn hầu ở ngoài cửa nghe được tiếng hô của Phượng Thần Anh, một cước đá bay cửa vọt vào, liền hướngPhượng Thần Anhđang chẳng biết làm sao hô:"Mau đi tìm Cốc Dương mang đến!"

Phượng Thần Anh lảo đảo chạy ra ngoài, Tần Diệp ôm Phượng Giải Ngữ, thống khổ nỉ non: "Hoa nhi, đừng rời đi ta, đừng rời đi ta......”

Phượng Giải Ngữ bởi vì trong tâm có nút thắt không gỡ được, hơn nữa tại chiếc giường hàn băng ngủ gần hai mươi năm, thể chất suy yếu, so với lão nhân còn không bằng, cho nên mới rơi vào tình trạng hôn mê, Cốc Dương vận dụng hết tất cả khả năng, mới khó khăn lắm lưu trụ được một mạng củaPhượng Giải Ngữ.

Tần Diệp ở lại phòng trong chiếu cố Phượng Giải Ngữ, Cốc Dương không muốn gặp lại Tần Diệp, thu thập mọi thứ xong bỏ chạy ra ngoài. Phượng Thần Anhđang dựa vào hành lang, thấyCốc Dương đi ra mới vẻ mặt lo lắng nhìn hắn.

"Chủ nhân hiện tại không có việc gì." Cốc Dương mỏi mệt lấy tay xoa xoa mi tâm, nói: "Thiếu chủ, coi như ta cầu ngươi, về sau không có việc gì không cần chọc chủ nhân sinh khí, hắn hiện tại không thể chịu đựng nổi một chút sức ép. Ngươi nếu không muốn trở thành cô nhichân chính, liền cẩn trọng một chút, có một số thứ, mất đi rồi sẽ không thể trở về, ngươi còn không rõ sao chứ?"

Ta không có...... Phượng Thần Anh há miệng thở dốc định giải thích, cuối cùng cái gì cũng không nói, chính là nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi.

Cốc Dương nhìn bóng dángtịch mịch của Phượng Thần Anh, nhắm mắt lại nhẹ giọng thở dài, lại là một người đợi cho mất đi rồi mới biết quý trọng. Nhưng mà đã mất đi mới hối hận, lại có tác dụng gì đâu?

"Thiếu chủ." Phượng Thần Anh trở lại tiểu viện Đường gia đã bị Thiết Viêmđi theo mà đến.

"Thiết thúc." Phượng Thần Anh cấp Thiết Viêm hành lễhậu bối, Thiết Viêm thản nhiên gật gật đầu.

"Thiếu chủ, ta hôm nay tìm đến ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một câu, chuyện tình năm đó ngươi có biết ítnhiều?" Thiết Viêm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Phượng Thần Anhsuy tư, ánh mắt nhìn Thiết Viêmcó chút mờ mịt: "Lời của Thiết thúc, là có ý tứgì?"

Thiết Viêm nhìn Phượng Thần Anh, trong mắt xẹt qua một tia yêu thương, thở dài mới nói: "Hoán nhi nói với ta, ngươi chính mắt nhìn thấy nươngngươi......"

"Đúng vậy." Phượng Thần Anh thanh âm từng chút lạnh lên: "Ta chính mắt thấy hắn giết nươngta." Ta còn chính mắt thấy hắn cưỡng bức phụ thân sau khi đem y giam lỏng!

"Ai!" Thiết Viêm thật mạnh thở dài, nói:" Thiếu chủ, chủ nhân hắn chính là, không muốn giải thích mà thôi."

Năm đó Liễu Nguyệt Mị thần không biết, quỷ không hay tiến vào Tần Phượng đảo, xuất hiện trước mặtPhượng Giải Ngữ, rồi sau đó là Tần Diệp mang theo Phượng Thần Anhmớinăm tuổi xuất hiện. Tần Diệp đánh hôn mê Phượng Giải Ngữ, sau đó đem Liễu Nguyệt Mịnhốt đi. Dưới việc ép hỏi, mới biết được nàng có thể tìm tới nơi này, chính là nhờ phụ hoàng của Tần Diệptrợ giúp, nàng tới nơi này vì muốn đoạt trở về trượng phu cùng hài tửcủa chính mình. Nhưng mà, vừa gặp lại liền thấyánh mắt kinh ngạc khủng hoảng của Phượng Giải Ngữ, còn có ánh mắt lạ lẫm khiếp sợ của hài tử thân sinh của chính mình, mấy cái này giống như ở trong lòng nàng cắt một đao lại một đao! Năm năm trước,Tần Diệp tìm được nàng, cấp cho nàng một phong hưu thưcủa Phượng Giải Ngữ (thư từ hôn ấy), sau đó lưu lại một câu" Vĩnh viễn không cần xuất hiện trước mặtphụ tử bọn họ" liền đem nàng đưa đi nơi khác. Nàng thẳng nghĩ đến Phượng Giải Ngữ cùng Phượng Thần Anh là bị thái tử gia quyền thế ngập trời kiacường ngạnh ép buộc, nàngluôn nghĩ đến Phượng Giải Ngữ là bị bắt đi! Nhưng mà cuối cùng, nàng chịu đựng nhiều thống khổ cùng những lời đồn đãi phỉ ngữnhư vậy, đi khắp nơi tìm kiếm trượng phu cùng hài tử suốt năm năm, tìm được rồi lại là loại kết quảnày! Nguyên lai trượng phu căn bản không thương nàng! Hắn thậm chí cùng nam nhân kia mang đi cốt nhục của nàng! Cái này muốn nàng như thế nào có thể không hận?

Cho nên, đương khi đứa con mà nàng tưởng niệm đã lâu xuất hiện ở trước mặt, thìý niệm muốn trả thù trong đầu nàng càng thêm mãnh liệt, thậm chí là đối với cốt nhụcthân sinh. Phượng Thần Anh tìm được địa phương giam cầmLiễu Nguyệt Mị thuần túy là xuất phát từ lòng hiếu kỳ của một hài tử, một nữ nhân có thể làm cho phụ thân mình kích động đến ngất xỉu (Hắn không biết là Tần Diệp đánh hôn mê Phượng Giải Ngữ), có thể cho phụ thân mình đại động can hỏa, hắn có thể nào không tò mò? Hơn nữa nữ nhân này nói nàng là thân nương của hắn, còn đối hắn nói rất nhiều lời kỳ quái, Phượng Thần Anh còn nhỏ, phần lớn đều nghe không hiểu. Chính là đương khi thấy nàng khóc nói muốn gặp Phượng Giải Ngữ một lần, Phượng Thần Anhđơn thuần thiện lương trong lòng cảm động, tiện thể sảng khoái đáp ứng.

Phượng Thần Anh chân trước vừa đi, Tần Diệp mang theo Thiết Viêm cùng mấy thị vệ chân sau đã tới. Hắn phải ở thời điểmtrước khi Phượng Giải Ngữ sinh khí giải quyết Liễu Nguyệt Mị, hắn không thể làm nữ nhân này hủy đi cuộc sốnghiện tại của hắn! Hắn không có nghĩ tới muốn giết nàng, hắn chỉ làmuốn trước khiPhượng Giải Ngữ gặp nàng,đem nàng tống xuất khỏi đảo,sau đó phái người quản thúc. Nữ nhân này cũng rất phối hợp, không sảo không nháo để mặc thị vệ áp giải rời đi. Nhưng mà, thời điểm đi tới một vách núi đá đen, thì nàng lại ngừng cước bộ. Mới đầu nàng chính là lạnh lùng trần thuật lại hết thảy khổ sở bản thân đã trải qua suốt năm năm, hắn tuy rằng đang rất sốt ruột, nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe. Sau đó là tiếng cười lãnh liệt trào phúng cùng ác ý chửi mắngcủa nàng, hắn vẫn ép buộc chính mình đem cơn tức nhịn xuống. Nhưng khi hắn nghe thấy nữ nhân này nói tới đủ loại ngọt ngào của nàng cùng Phượng Giải Ngữtrong đêm tân hôn thì tất cả oán hận đều như khống chế không được tràn tới, sát ý tẫn hiện!

Đã bị lửa giận cùng ngọn lửa đố kỵ kích phát,Tần Diệp một tay kháp trụ cổcủa nàng, Liễu Nguyệt Mị lại không có chút sợ hãi, thậm chí cười nhạo hắn cảgiết một nữ nhân cũng không dám, sau đó nói hắn không dám động thủ là bởi vì trong lòng Phượng Giải Ngữ còn có nàng, hắn sợ nếu chính tay giết chết nữ nhân mà Phượng Giải Ngữ yêu nhất sẽ bị oán hận cả đời. Tần Diệp khi đó đã động sát niệm, nhưng lại không nghĩ rằng Liễu Nguyệt Mị cư nhiên có võ công, hơn nữa võ công cũng không thấp! Trong quá trìnhtriền đấu, Tần Diệp một chưởng đem Liễu Nguyệt Mị đánh ra vách núi đen, mà Phượng Thần Anhmang theo Phượng Giải Ngữđuổi tới trùng hợp nhìn thấy được một mànnày!

Dưới chân Liễu Nguyệt Mịlà kinh đào hãi lãngcó thể cắn nuốt hết thảy, may mắn Tần Diệp tại một khắc tối kinh hiểm đãgiữ chặt lại tay nàng. Liễu Nguyệt Mị cũng gắt gao bắt lấy cổ tayTần Diệp, một bênhướngPhượng Giải Ngữvừa mớichạy tới cầu cứu, đồng thời một bên cầu xin Tần Diệpđừng buông tay. Nhưng mà bàn tay Tần Diệpđang từng tấc từng tấc bấu chặt vào ngườiLiễu Nguyệt Mị, Liễu Nguyệt Mị một bên cầu xin, một bên dùng ánh mắt oán độc nhìn Tần Diệp, trong lòng bàn tay nàng lúc chế trụ cổ tayTần Diệpđã mang theo hai quả ám khí dài nhỏ! Tay Tần Diệp bắt đầu run rẩy, ám khí kia có độc, sẽ không làm hắn đổ máu, cũng sẽ không làm hắn trí mạng, nhưng sẽ làm cánh tay hắn dần dần tê dại, mất đi tri giác. Trong mắt người khác xem ra là Tần Diệp muốn buông tay, mà Liễu Nguyệt Mịthống khổ giãy dụa, nhưng ở Tần Diệpcùng Thiết Viêmbên cạnhđã sớm nhìn ra chân tướng, đang muốn đưa tay ra cứu viện, thìTần Diệp rốt cuộc cũng duy trì không được nữa, buông lỏng tay ra!

"Giải Ngữ!" Tiếng gọi tuyệt vọng mà thống khổ ầm ỉ biến mất bên trong sóng biển, mà Tần Diệpnhìn thấy, lại chính là ánh mắtđiên cuồng mà oán độc, ánh mắt cuối cùng của Liễu Nguyệt Mị trước khi chết. Phượng Giải Ngữ thống khổ khóc thảm, ghé vào lỗ tai hắn oán hận, một lần lại một lần: "Vì cái gì phải buông tay, vì cái gì muốn giết nàng", Tần Diệp vô vọng ôm chặt lấyPhượng Giải Ngữđang cắn xé hắn, nữ nhân kia biết, nàng sẽ thành công hủy đi hết thảy!

Lúc sau đó là Phượng Giải Ngữ chấp ý quyết liệt rời đi, Tần Diệp cố chấp muốn giữ lại. Thương tổn lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau, cuối cùng Phượng Giải Ngữlấy độc tự tẫn. Nhưng cũng bởi vì Tần Diệp chấp niệm, dùng hết thảy linh đan diệu dược bảo trụ lại một hơicuối cùng củaPhượng Giải Ngữ, làm hắn biến thành hoạt tử nhân gần hai mươi năm.

"Năm đó là nương ngươi cố ý không cần chủ nhân cứu, nàng cố ý làm chính mình chết trước mặtngươi cùng cha ngươi, chính là vì muốn chocha ngươi nhớ kỹ nàng cả đời, sau đó làm chủ nhân cùng cha ngươi vĩnh viễn sống ở trong hối hận, cũng cho ngươi sống ở trong oán hận." Thiết Viêm nhàn nhạt nói xong một câucuối cùng, lưu lại một mình Phượng Thần Anhrồi ly khai.

Phượng Thần Anh có chút thoát lực ngồi ở trênghế, đây mới là chân tướng? Nhưng cho dù biết chân tướng thì như thế nào? Thân sinh mẫu thân của hắn chết, bởi vì lòng ích kỷ của cha hắn cùng Tần Diệp, chết rất thảm thiết mà cũng rất đáng buồn. Chung quy, là bọn họ hại chết nàng...... Dây dưa đúng sai trong đó, ai có thể nói cho rõ ràng?

"Phi nhi, nhanh trở về đi, ta thực sự quá mệt mỏi......" Phượng Thần Anh thống khổ nhắm mắt lại, có nước mắt, lại không biết nên như thế nào chảy ra.

Tần Diệp ôm Phượng Giải Ngữđang ngủ say, một lần lại một lần nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn, mềm nhẹ mà lại tuyệt nhiên nỉ non: "Hoa nhi, cho dù ngươi hận ta, ta cũng sẽ không buông tay. Cho dù ngươi chết, linh hồncủa ngươi, hết thảycủa ngươi, chỉ có thể thuộc về ta......"

Hắn không có nhìn thấy, trong mộng Phượng Giải Ngữ chảy xuống một giọt lệ.

## 124. Chương 124: Phiên Ngoại 4

Ngày nào đó, Chung Như Thủy tỉnh ngủ trợn to ánh mắt nhìn đỉnhgiường, khoảnh khắc cảm thấy nhàm chán. Chuyển thân một cái, đưa tay gãi gãi mông, lại nhớ tới một sự tình nào đó mấy ngày nay bị mình quên sạch, nhanh chóng đứng lên đi rửa mặt.

Trong thư phòng, Chung Như Thủy dẫn theo bút lông lặng lẽ viết thư, dương dương sái sái viết đầy hai lá, sau đó gọi sứ giả đến dặn bọn họ nhất định phải đưa tín đến đúng nơi cần đến. Làm xong hết thảy, Chung Như Thủy chỉ cảm thấy cả người thư thái, thời gian sắp tới chắc sẽ không nhàm chán nữa!

Phong Hàn Bíchtrở lại, kinh ngạc phát hiện Chung Như Thủy không có giống nhưdĩ vãng, ôm hắn than nhàm chán, cũng không có đòi sống đòi chết nói muốn đi Hoàng Diệp tìm Đường Phi, mà là một mình ôm một mâm phục linh cao, vừa ăn vừa thần thần bí bí mỉm cười!

"Như nhi." Phong Hàn Bíchđưa tay bắt lấy đĩa bánh củaChung Như Thủy, đem cả người hắnôm vào trong lòngchính mình, ngồi ở trên nhuyễn tháp, thuận tiện lấy qua khăn tay do thị nữ mang đến,chậm rãi lau mảnh vụn dính ở khóe miệng cho hắn. "Ngươi lại đang ngoạn cái gì?"

Chung Như Thủy thoải mái dựa vào trong lòngPhong Hàn Bích, đánh cái ngáp nói: "Qua vài ngày nữa ngươi sẽ biết!"

Phong Hàn Bích thiêu thiêu mi không tiếp tục hỏi, chính là bàn tay ôm Chung Như Thủy càng lúc càng không có quy củ, từ bên hông chậm rãi chuyển qua trước ngực, rất lưu loát khẽ vuốt ve. Môi cũng từ bên tai chuyển qua bên miệng, Chung Như Thủy tâm tình rất tốt, thuận theo nâng đầu hướng môi củaPhong Hàn Bích hôn lên. Trong phòng, bọn cung nữ thái giám đã sớm tập thành thói quen, rất có huấn luyện rời khỏi đại điện.

"Như nhi......" Phong Hàn Bích thanh âm khàn khàn, hơi thở vi loạn, môi một lần lại một lần ở trong miệng Chung Như Thủyliếm mút. Chung Như Thủy hơi thở còn lưu lại hương vị ngọt ngào củaphục linh cao, làm Phong Hàn Bích mê luyếnkhông tự kìm hãm được.

Cả đai lưng đều không có cởi, Phong Hàn Bích trực tiếp xả khai vạt áo Chung Như Thủylấy tay đi vào, vuốt veda thịt nhẵn nhụi nhuận hoạt củahắn, thuần thục khiêu khích hai điểmmẫn cảm trước ngực.

"Ân~" Chung Như Thủy cảm thụ nhiệt tìnhcủa Phong Hàn Bích, nhịn không được thấp ngâm ra tiếng. Trong thời gian ngắn này, bởi vì chuyện của Đường Phi cùng Phượng Thần Anh, bọn họ đã thật lâu không có thân thiết, hơn nữa Tiểu Trùng cả ngày thích kề cận Chung Như Thủy, bọn họ ngay cả thời gian riêng tư đã ít lại càng thêm ít. Hiện tại Chung Như Thủy bị Phong Hàn Bíchkhiêu khích, thực dễ dàng dậy lên hứng thú.

Phong Hàn Bích sớm nhẫn nại rất nhiều ngày, hạ thân thời điểm vừa chạm vàoChung Như Thủy liền cứng như thép. Hôm nay Tiểu Trùng bị Thương Giác Trưng mang đi giáo trường luyện võ, cho nên hắn một chút cũng không chần chừ, trở về đem hoàng hậu của mình áp đảo, chuẩn bị thừa dịp trước khi đứa nhỏ kia trở về đem người ăn sạch sẽ.

Đang lúc hai người rơi vào giai cảnh, thời điểm đã thoát ngoại y cho nhau,chuẩn bị thoát luôn nội y, điện ngoại liền truyền đến một thanh âm hài đồng hét vang--" Cha, phụ hoàng, ta đã trở lại!"

Chung Như Thủysợ tới mức theo bản năng đưa một bàn tay ra tát một cái vào đầu ai đó đang ở trước ngực hắn hôn cắn lệch sang một bên, sau đó đẩy ra người đang ở trên thânmà nhảy dựng dậy, trong vòng ba giây đem xiêm y tán loạn sửa sang lại. Vừa vặn, Chung Tiểu Trùng ở phía sau đã mở cửa tiến đến.

"Cha! Cha! Ta nói cho ngươi a-- ân?" Chung Tiểu Trùng ngừng lại động tácđang muốn bổ nhào về phía Chung Như Thủy, nghiêng đầu nhìn gương mặt cha hắn đang đỏ bừng, nghi hoặc chất vấn: "Cha, ngươi làm sao vậy? Mặt cùng mông khỉ đều đỏ như nhau."

Chung Như Thủymột bộ mặt thâm trầm căng thẳng bị Chung Tiểu Trùng vừa hỏi,ngượng đến thiếu chút nữa nứt ra, đành phải hắng giọng nói:" Thời tiết rất nóng, mặt ngươi không phải cũng đỏ giống như mông khỉ sao."

"Nga!" Chung Tiểu Trùng vỗ vỗ khuôn mặt tươi cười nóng đến hồ đồ của mình, cười nói: "Là như vậy a! Hôm nay Thương thúc thúc dạyTiểu Trùng kỵ mã, phơi dưới ánh mặt trời nên mới đỏ!" Nói xong, Chung Tiểu Trùng rốt cục chú ý tới trên nhuyễn tháp,Phong Hàn Bíchvẫn đang duy trì tư thế nghiêng đầu, kinh hô: "Phụ hoàng, mặt của ngươi làm sao vậy?!"

Phong Hàn Bích cứng đờ, rồi sau đó bình đạm đứng dậy vuốt quần áo, trên mặt còn lưu dấu một hìnhbàn tay, thâm trầm nói:" Vừa mới hạ triềuđi tới đây, trên đường bị mặt trời chiếu đỏ."

"A?!" Chung Tiểu Trùng kinh ngạc trừng lớn ánh mắt, hắn về sau không nên phơi dưới nắng nhiều như vậy, cư nhiên nóng tới mức đem mặt người xuất ra hình bàn tay!

Chung Như Thủy rút trừu khóe miệng, cười ha ha nói: "Tiểu Trùng đói không, người tới, chuẩn bị ngự thiện!"

Thừa dịp Tiểu Trùng đi theo cung nữ thay quần áo, Chung Như Thủy lặng lẽ đi đến trước mặtPhong Hàn Bíchđang đầy hắc tuyến, thấp giọng nói: "Đừng làm vẻ mặt đó, đêm nay còn dài a!"

Vừa mới nói xong,Phong Hàn Bíchtrong mắt tinh quang tỏa ra bốn phía.

Màn đêm, dưới việcPhong Hàn Bích ngàn chờ vạn ngóng rốt cục tiến đến. Sau nửa canh giờ dùng bữa tối, Phong Hàn Bích đem Tiểu Trùng cấp cho phu phu Chung Như Phong, sau đó nhanh chóng lôi kéo Chung Như Thủy tiến vào phù dung trướng.

----------------------

Bởi vì đêm đó Phong Hàn Bích biểu hiệnquá mức dũng mãnh, Chung Như Thủy bị gây sức ép đến đổ bệnh, Phong Hàn Bíchvừa là yêu thương vừa là tự trách,vất vả chiếu cố hắn vài ngày cơn sốt mới thối lui. Đợi sau khiChung Như Thủy hoàn toàn khôi phục, liền nhận được tin tức hoàng hậu Lang Hiêncùng Thuần Vu đại tướng quân Hoàng Diệptới chơi, Chung Như Thủybuồn bực đã lâu rốt cục lộ ra nụ cườigian tà!

Chung Như Thủy thành công đem đệ muội củamình ở lại Quỷ Tà, sự thật thìThuần Vu Anh cùng Thuần Vu Quyết là do thấy được Chung Như Thủy bệnh nặng, sắc mặt tái nhợt cùng thân hìnhgầy yếu, nghĩ đến bởi vì Phong Hàn Bích ngược đãi hắn, mà kiên quyết muốn ở lại Quỷ Tà bảo hộ ca ca.

Ở một cái, liền trở thành diễn viên chính trong vở kịch. Trước tiên là Chung Như Thủy phái bốn hộ vệ cao lớn anh tuấn, võ công cao cường bảo hộ Thuần Vu Anh, thuận tiện bảo bọn họ mỗi ngày phải tìm những loại điểm tâm khác nhau hống nàng vui vẻ, đương nhiên tốt nhất là khiến cho nàng không nỡ rời đi, cuối cùng hưu luôn Lang Hiên hoàng đế kia, mang theo đứa con hồi nương gia không trở lại. Tin tức truyền vềLang Hiên, Phó Tử Lưu sợ tới mức kinh hãi thất sắc, vội vàng bãi triều,ngựa không ngừng vómột đường chạy tớiQuỷ Tà,muốn đoạt lại thê nhi, sau đó bị Chung Như Thủy một câu:muội muộicòn chưa muốn trở về, đuổi trở lạiLang Hiên.

Chung Như Thủytận lực bồi tiếp,đem toàn bộ tư liệu hôn khuê nữ nhi của các quan viên trên tam phẩm trong Quỷ Tà tất cả đều sưu tập về, sau đó hạ chiếu thư mời tất cả nữ quyến của đại quan trên tam phẩm tiến cung ngắm hoa, đợi cho ngự hoa viên oanh oanh yến yến đều đến đông đủ, Chung Như Thủymới mang theo ấu đệ bước lên sân khấu! Thuần Vu Quyếttừ khi còn nhỏ đã có danh xưng là "Kim Đồng", anh tuấn có thể sánh với Phan An, tài năng có thể so với Hoan Nghị, gia thế hùng hậu (ca là hoàng hậu, tỷ là hoàng hậu,bản thân là tướng quân), là trượng phu và tình nhân hoàn mỹ trong mộng của vô số khuê phòng nhi nữ! Thuần Vu Quyết sáng ngời vừa xuất hiện, liền thu được tâm của toàn bộ giống cái ở đây! Ách, đương nhiên còn có một ít giống đực....

Chung Như Thủy bên này cấp cho đệ đệ chính mình ngoạn đến bất diệc nhạc hồ, bên kia lại làm cho Tần Nghị phảilo lắng trầy xước. Vốn còn muốn nhẫn nại một chút, báo cho chính mình phải tin tưởng Thuần Vu Quyết tuyệt đối sẽ không đối ngoại nhân động tâm, nhưng mà khi mẫu hậu mang đến đây một câu-- "Chờ hắn động tâm, hết thảy đã chậm", liền leo lên khoái mã quất roi một đườngchạy đếnQuỷ Tà. Một tháng sau, Tần Nghịphong trần tơi tả đuổi tới Quỷ Tà, liền gặp lại Thuần Vu Quyếtđang cùng một nữ tử mỹ mạo sóng vai dạo phố, thì một ngụm máu thiếu chút nữa phun ra!

Tần Nghị biết rõ Thuần Vu Quyết kia luyến huynh nghiêm trọng, trực tiếp tìm Chung Như Thủy đàm phán đó là không thể thực hiện được, đành phải đi tìm Phong Hàn Bích cáo trạng, buộc hắn đi quản hoàng hậu của mình. Ai ngờ Phong Hàn Bích kia chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt, sau đó trực tiếp chạy vội tới trước mặt Chung Như Thủy, đem biểu muội của mình giới thiệu choThuần Vu Quyết!

Chung Như Thủy đem Tần Nghị cùng Phó Tử Lưubỏ trong lòng bàntay ngoạn hết nửa năm, sau rốt cục đại phát từ bi, chỉ cho bọn hắn một con đường sáng. Tại ngoài hoàng thành có một chỗ gọi làĐường gia tiểu viện, đợi chủ nhân nơi đótrở lại, nguyện ý đối với các ngươi nói một tiếng "tha thứ", thì hắn liền đem thê nhi của bọn họ cấp trở về.

Đáng tiếc, hai người tính sai đối tượng. Thẳng đến khi Chung Như Thủy khai ân, buộc bọn họ ký vô số hiệp ước bất bình đẳng, mới có thể ôm được ái nhân của mình trở về nhà.

## 125. Chương 125: Phiên Ngoại 5

Trời còn chưa sáng, Đường Phi cũng đã tỉnh. Năm năm nay, hắn đã dưỡng thành thói quen, ngủ không nhiều lắm, liền thức dậy sớm.

Rửa mặt qua đi, Đường Phi bắt đầu đốt lửa làm điểm tâm.

TừHoàng Diệp trở về Quỷ Tà cũng có nửa năm, hắn ở tại mặt sau Đường gia tiểu viện mở một khu vườn nhỏ, bình thường trồng đủ loại cây trà, ngẫu nhiên dạo qua quán ăn cùng đại viện, ngày tháng trôi quathoải mái mà nhàn tản. Lúc trước thời điểm trở về,hắn kinh ngạc thấyPhượng Thần Anh đem quán ăn cùng đại viện chiếu cố rất tốt, cũng bớt lo lắng đi nhiều, giao do bọn họ tự mình quản lý.

"Phi nhi, ngươi sao lại dậy sớm như vậy?" Nghe được động tĩnh,Phượng Thần Anh cũng sớm đứng lên, lại thấy Đường Phiđang khom ngườiđốt lửa nấu cơm, trong lòng phát ra một trận yêu thương, đây hẳn là nên do mình đến chiếu cố hắn mới đúng. Nhưng nửa năm này, Đường Phi luôn thức dậy trước hắn.

"Không có việc gì, trước kia tại Hoàng Diệp cũng là như vậy, ngủ không được, dậy sớm một chút làm việc cũng không tệ." Đường Phiđổ hai gáo nước vào trong nồi đất, sau đó đem mấy nắm gạo thả vào. "Ngày hôm qua nhìn ngươi không có khẩu vị gì, nhất định là mấy ngày nay thời tiết rất nóng, nấu chút cháo cho ngươi giảinhiệt."

Phượng Thần Anh cười cười, nói:" Ta đi lấy một ít bắp cải muối đến."

"Ân, nhớ rõ phải lấy phía dưới trước, mặt trên sợ là còn chưa thấm." Đường Phi vừa nói, một bên lại nhét một cây củi vào lò bếp.

Phượng Thần Anh ứng thanh, phòng bếp nhỏ chỉ còn lạitiếng tia lửa "lách tách". Đường Phi ngồi ở trước lò bếp, lửa đỏ chiếu vào trên mặttái nhợt củahắn, lộ ra chút lo lắng.

Từ sau khi trở về, hắn cùng Phượng Thần Anh chính là hình thức ở chung như vậy, người bên ngoài xem ra tựa như là lão phu phụ đã sống với nhau mấy chục năm, hài hòa, ấm áp lại tự nhiên. Nhưng chỉ có bọn họ mới biết, ban ngày tương kính như tân, buổi tối cũng phân ra nằm ngủ, Đường Phi ngủ ở chủ ốc, Phượng Thần Anh ngủ ở khách gian. Cách xa nhau chỉ một bức tường, lại như cách một ngọn núi cao, nhìn không thấy, càng khôngthể đụng vào.

Đường Phi đã trở lại, nhưng mà có một số vết thương, thời gian đích thực có thể chữa khỏi không.

Điểm tâm ở trongkhông khí trầm mặc mà chấm dứt, Phượng Thần Anh như mọi ngàyđi tới quán ăn, Đường Phi đi chăm sóc khu vườn.

Phượng Thần Anh có chút mất mát tiến vào quán ăn, trời vẫn còn sớm, chưa có người nào tới cửa, bên trong chỉ có một khách nhân.

Phượng Thần Anhnhìn người nào đómới sáng sớm liền cầm một con gà nướng ăn vui vẻ, không lên tiếng đi qua ngồi xuống, tiếp nhận chén trà Mặc Trúc dâng lên -- năm năm này, Mặc Trúc không muốn đi theo Phượng Giải Ngữ cùng Tần Diệp, tựthân chạy tới quán ănlàm một gã sai vặt, không đến nửa năm liền thăng chức chưởng quầy, Đường Phi sau khi trở về cũng không có ý kiến, liền tùy hắn tiếp quản quán ăn.

Chung Như Thủy giương mắt nhìn gương mặt bất mãn của Phượng Thần Anh, mới lau đi miệng dính đầy mỡ, tiện hề hề nói:" Như thế nào? Phượng đại các chủ tối hôm qua vẫn không leo lên được giường của tiểu Phi Phi? Cũng đã nửa năm a, các ngươi vẫn cứ như vậy ni!" Dứt lời, vẻ mặt tiếc hận rèn sắt không thành thép, lắc đầu.

"Ngươi như thế nào rảnh rổi như vậy, hoàng đế nhà ngươi đồng ý cho ngươi ra ngoài xuất đầu lộ diện? Cẩn thận trở về lại bị hắn làm cho không xuống giường được!" Phượng Thần Anh vốn đối với Chung Như Thủykhoe khoangtrước mặt hắn năm năm, giễu cợt hắn năm năm, đãtích đủ các loại hâm mộ ghen tị oán hận, hiện tại lại bị Chung Như Thủy vừa nói, liền nhịn không được châm chọc trở về.

"Thích." Chung Như Thủy đem xương gà trong tay ném lên bàn, lại xé một miếng da cho vào miệng nói: "Túng dục nhiều quá bây giờ phải cấm dục ni! Nhịn lâu sẽ thương thân a, huống chi ngươi đã nhịn gần sáu năm, tâm lí đãsớm biến thái." Phượng Thần Anh tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, Chung Như Thủy không thèm để ý phóng qua, đưa ra một bàn tay dính đầy dầu mỡ bóng lưỡng đáp lên trên vaiPhượng Thần Anh, không đợiPhượng Thần Anh một chưởng đem hắn đánh văng ra, liền thần bí hề hề nói:" Bạch mao quái, ngươi có muốn tiểu Phi Phi buông tâm phòng bị, chân chân chính chính cùng ngươi một chỗ?"

Phượng Thần Anh một chưởng đang định vung ra, liền dừng một chút, nhíu mày nói:"Ngươi có ý tứ gì?"

"Sách!" Chung Như Thủy vẻ mặt khinh thường, nói: "Đương nhiên là tựa như ta cùng Phong Hàn Bích!"

Phượng Thần Anh thần sắc cứng đờ, thu hồi tay không hề nhìnChung Như Thủy, ngữ khí suy sụp nói: "Không cần, hôm nay hắn còn nguyện ý bồi ở bên cạnhta, cũng đã thực thỏa mãn."

Chung Như Thủy nhướng mày, trầm giọng nói:" Ngươi thực chính là nghĩ như vậy? Chỉ cần hắn ở bên người ngươi là đủ? Liền vừa lòng?"

" Ta......" Phượng Thần Anh ảm đạm," Ta không muốn tái thương tổn hắn, không muốn tái buộc hắn làm những chuyện hắn không muốn. Ta biết, hắn quay trở về, chính là bởi vì hắn yêu ta. Sự tình trước kia, ta tổn thương hắn quá sâu, thương tổn như vậy không có khả năng nói quên liền quên, hắn trở lại, ta đã không còn cầu gì hơn."

Phượng Thần Anh nói xong, Chung Như Thủy nâng bàn tay dính đầy mỡ đập một chưởng lên trên đầu hắn, ngoan thanh nói: "Ngu ngốc!"

Phượng Thần Anh đau hô một tiếng, băng bó đầu có chút ủy khuất trừng mắt nhìn Chung Như Thủy.

"Ngươi nha, tốt xấu gì cũng là người đứng đầumột các, giết qua người, tạo qua phản, soán qua vị, có chuyệnthập ác không tha gì mà ngươi chưa từng làm qua! Hôm nay chẳng qua là một cái đường tình nho nhỏ liền không thể bước qua?! Như vậy không được, đi ra ngoài đừng nói ngươi nhận thức Chung Như Thủyta a,mặt mũi ta còn biết để vào đâu!"

Phượng Thần Anh ngốc lăng nhìn Chung Như Thủy, hiển nhiên là bị lời của hắn oanh tạc đến hồ đồ.

Chung Như Thủy nhảy dựng lên một cước đạp trên ghế, hai tay khoát lại, từ trên cao nhìn xuốngPhượng Thần Anh nói: "Nhớ lúc trước Phong Hàn Bích biết tin tức củata, liền xuất động thiên quân vạn mã đem ta ngăn cản lại, cái gì uy bức lợi dụng a, một khóc hai nháo ba thượng a, bán đứng nhan sắc a, thay nhau trình diễn, mới đem ta mang trở về hoàng cung! Ngươi coi như cũng là nhân vậtphong vân, cũng so với Phong Hàn Bíchnhà ta không đến nổi thua kém, chẳng lẻ ngay cả nam nhân của mình cũng không đoạt lại được hay sao chứ? Nói cái gì không muốn khó xử hắn, không nghĩ ủy khuất hắn, kia đều là ngươi chính mình yếu đuối vô năng lấy cớ! Tiểu Phi Phi là ai, ngươi nên so với ai khác đều rõ ràng, hắn là người sẽ ủy khuất chính mình hay sao chứ? Phượng Thần Anh, là nam nhân thì đừng tái do dự, không dám bước về phía trước!" Chung Như Thủy nói xong, bỗng nhiên cúi người về phía trước, giương mắt nhìn Phượng Thần Anh,trầm giọng nói: "Là nam nhân liền trực tiếp tiến tới, hiểu không?"

Phượng Thần Anh cái trán hạ xuống một giọt mồ hôi cực lớn, gian nan gật đầu.

"Ở đây, chúng ta tốt xấu gì cũng nhận thức năm năm, đừng nói ta không giúp ngươi. Ngày mai là hạ chí, Mị thành sẽ có một cái miếu hộithực náo nhiệt, trong cung còn có thể phóng pháo hoa, ngươi đem tiểu Phi Phi hẹn ra ngoài tăng tiến tìnhcảm, nhớ lúc trước ta cùng Phong Hàn Bích cũng là bởi vì một hội nguyên tiêu mà tiêu trừ hết khoảng cách." Chung Như Thủy đem chính mình làm một ví dụ rất sống động, dùng một bộ dáng của người từng trải nói: "Sau đó ta cùng Phong Hàn Bích tình cảm một ngày tiến xa ngàn dặm, ngươi cũng đi thử một lần xem."

Phượng Thần Anhnhíu mày nghĩ nghĩ, chậm rãi gật đầu. Có lẽ, đích thực có thể ni?

Vào đêm, Phượng Thần Anhtừ phòng tắm đi ra, cầm một khối vải bố lung tung lau mái tóc ướt sũng của mình, một đầu ngân phát bị hắn vò thành loạn thất bát tao.

Đường Phingồi ở trong viện xem động tác của hắn có chút buồn cười, Phượng Thần Anh cho tới bây giờ cũng không học được cách như thế nào đem tóc lau khô, cho tới bây giờ đều là vò loạn xạ, liền cùng Nhị Bách Ngũđộng tác lắc mình làm ráo nước giống y như nhau.

"Tới đây." Đường Phi hướng về phía hắn ngoắc tay. Phượng Thần Anhngốc lặng, có chút ngượng ngùng bước qua, ngồi ở phía trước Đường Phi.

Đường Phi đứng dậy, cầm lấy vải bố trong tay hắn, cẩn thận bắt đầu lau một đầu tóc bay rối.

Phượng Thần Anhtrước tiên là cứng đờ, rồi sau đó dần dần thả lỏng thân thể, dựa vàotrên ngườiĐường Phi.

Đường Phitừng chút từng chút lau tóc, gặp được địa phươngrối rắm không thôi, tiện thể dùng năm ngón tay chậm rãi thuận khai cho hắn.

Phượng Thần Anh nhìn những ngọn đồi chìm trong màn đêm phía xa xa, trong lòng dần dần bình tĩnh, thoải mái cười, đem đề nghị của Chung Như Thủybỏ qua sau đầu. Kỳ thật cái gì cũng không cần, chỉ cần Đường Phi có thể bồi ở bên ngườihắn, mỗi ngày thay hắn lau tóc, cùng hắn lần lượt vượt qua từng cái xuân hạ thu đông, cái này đã đủ.

"Ngày mai là hạ chí." Đường Phi bỗng nhiên mở miệng đánh vỡ giờ khắc yên lặng, thanh âm lạnh nhạt mà trôi xa: "Trong thành có miếu hội, chúng ta đến xem sao?".

ĐượcĐường Phi hầu hạ vốn đang có chút buồn ngủ,Phượng Thần Anh nghe một câu như thế giật cả mình, đầu óc thanh tỉnh vô hạn tuần hoàn lặp lại một câu-- thiên ý a!!

Ngày hạ chí là ngày có tiết khí nặng nhất trong một năm, hàng năm vào ngày này toàn dân hưu mộc, về nhà cùng thân nhân đoàn tụ ẩm áp, còn có miếu hộináo nhiệt phi phàm.

Quỷ Tàvào đêm là thời điểm tối náo nhiệt, cho nên miếu hội phải chờ tới buổi tối mới hấp dẫn nhất. Phượng Thần Anh cùng Đường Phi vào lúc mặt trời xuống núi mới xuất môn, chậm rãi ung dung vào nội thành.

Trong thành khắp các ngã tư đường đều bày đầy đủ loại hàng quán lớn nhỏ, đám người nhộn nhịp nối gót nhau dạo phố, tiểu nhị của các tửu lâu đều đứng trước cửa kêu gọi khách nhân.

Phượng Thần Anh nhìn thấy vậy có điểm khó chịu, hắn không phải sợ hãi đông người, mà là sợ hãi người nhiều như vậy sẽ chèn épĐường Phi. Nhưng Đường Philại hoàn toàn không có ý tứlùi bước, còn rất có hưng trí tiến nhập vào trong đám người. Phượng Thần Anh sợ Đường Phi bị đụng vào, nhanh chóng đi theo phía sauhắn, bảo trì khoảng cách nửa bước chân, đồng thời khẽ giang hai tay bảo hộ hai bên sườn củaĐường Phi, miễn cho bị người khác đụng trúng.

Có Phượng Thần Anhbảo hộ, Đường Phiđi một đường rất bình yên. Nhưng mà qua không bao lâu, người càng nhiều lên, Đường Phi bị mấy đại hán thân thể cường tráng đụng cho thiếu chút ngã nhào, Phượng Thần Anhbị người chen qua chen lại làm cho đầu đổ đầy mồ hôi, đành phải khẽ vận chút nội lực đem đám người đẩy ra.

"A--" Đường Phi bị người mạnh mẽ đụng một chút, mắt thấy liền sắp ngã nhào xuống, liền bỗng dưng bị người gắt gao ôm.

"Ngươi có mắt hay không! Đi đứng kiểu gì vậy!" Phượng Thần Anh ôm Đường Phi, ác thanh hung hăng trừng mắt nhìn người vừa đụng vàoĐường Phi mắng.

"Ngượng ngùng ngượng ngùng!" Nam tử đụng phải Đường Phicười giải thích, Phượng Thần Anh còn muốn giáo huấn kẻ kia, Đường Phi nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn, đối hắn lắc lắc đầu.

Phượng Thần Anh không tình nguyện từ bỏ, sau đó lại không cam lòng đối người nọ quát: "Đi đường cẩn thận một chút!"

Lúc sau, Phượng Thần Anhvươn tay liền ôm vào bên hông Đường Phi không có buông ra, Đường Phi cũng không có nói cái gì.

Phượng Thần Anh ngoại mạo tuấn mỹ, thân hình cao lớn, tuổi còn trẻ lại mang một đầu tóc bạc, còn ôm một nam tửanh tuấn, cho dù ở trên đường phố náo nhiệu cũng rất bắt mắt. Bởi vì vừa rồi chính mình không cẩn thận hại Đường Phi thiếu chút nữa bị người xô ngã, một thân lãnh khốc phát ra sát khí quả thực làm cho người ta không dám lại gần. Cho nên, xung quanh Phượng Thần Anh cùng Đường Phi mọi người đều tự động tự giác cùng bọn chúng bảo trì khoảng cáchnhất định, chỉ ở trong phạm vi an toàn vụngtrộm nhìn lén. Đường Phi xem chỉ thầm nhủ buồn cười, nhưng cũng không có nói cái gì, bởi vì hiện tại quả thật so với vừa rồi thoải mái hơn.

Miếu hội có rất hàng quán lớn nhỏ, nhưng mà hai người đều không có tiến lại xem, bởi vì người nhiều lắm, muốn xem cái gì cũng đều phải xếp hàng, còn là một hàng rất dài, rất lâu. Nhưng Đường Phi tâm tình cũng rất tốt, hắn lâu lắm không có tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cho nên thấy cái gì cũng đều là mới lạ. ThấyĐường Phi tâm tình được, Phượng Thần Anh cũng dần dần có ý cười, cũng không tái phóng ra lãnh khí.

"Phi nhi, muốn ăn hay không?" Đi một hồi, Phượng Thần Anh bỗng nhiên lôi kéo Đường Phihỏi, ngón tay chỉ một quầy hàng bán dưa hấu cách đó không xa.

Đường Phi theo hướng chỉ tay nhìn qua, thời tiết nóng,người lại nhiều, hắn đã sớm khát, chính là dàn người xếp hàng mua nước liếc mắt nhìn qua cũng không thấy được điểm kết thúc. Đường Phi do dự một chút, lắc lắc đầu, nói:" Không cần, chúng ta trước tiên tìm một tửu quán ngồi xuống, gọi một ấm nước trà là đủ."

Phượng Thần Anh nhìn nhìn xung quanh, liền mang theo Đường Phi đi tìm một gian tửu tứ, trong tửu tứ đã chật kín người hết chỗ, Phượng Thần Anh hào phóngtrả mười hai lượng bạc mua một vị trí tại nhã gian lầu hai.

"Ngươi trước tiên ở trong này nghỉ ngơi một chút, ta đi rồi liền trở lại." Phượng Thần Anh nói xong, cũng không đợiĐường Phi đáp lời liền bước đi.

Đường Phiđợi một hồi, tiểu nhị đem nước trà đưa lên,Phượng Thần Anh liền ôm một quả dưa hấu trở lại.

"Người nhiềunhư vậy, ngươi như thế nào mua được?" Đường Phi có chút ngạc nhiên nhìn thấy Phượng Thần Anh ôm quả dưa hấu kia, ít nhất có bảy tám cân trọng lượng đi?

"Trả thêm chút bạc là được." Phượng Thần Anhtỏ vẻ không sao cả cười cười, vừa định gọi tiểu nhị đến đem dưa hấu cắt, Đường Phi liền ngăn trở hắn.

"Về nhà rồi ăn, thả vào trong giếng nước ướp lạnh, thanh thanh lương lương nhất định ăn rất tốt."

"Ân, nghe lời ngươi." Phượng Thần Anh gật gật đầu, đem dưa hấu đặt xuống.

Ngày hạ chí, ăn nhiều nhất chính là các món ăn lạnh, tửu lâu này phá vỡ quan niệm, mở mộtlệ chi yến(lệ chi: trái vải), chính là giá tiền rất cao, người ăn cũng không nhiều. Phượng Thần Anh đặc biệt vào phòng bếp xem bọn họ dùng lệ chi làm đồ ăn, tất cả đều là mới hái, mới đảm bảo được chất lượng của lệ chi yến.

Đồ ăn được mang lên, hai người tương đối mà ngồi. Phượng Thần Anh ngồi dựa vào lan can, Đường Phi ngồi ở đối diện.

Phượng Thần Anh không ngừng cấp Đường Phigắp đồ ăn, chính mình lại ăn không nhiều lắm. Đồ ăn trong này đều có chút ngọt, Đường Phi thích, hắn lại ăn không quen.

Một bữa cơm có chút im lặng, Phượng Thần Anh cũng không có ý đánh vỡ im lặngnhư vậy. Lúc trước thời điểmkhông cóĐường Phi, hắn thường nghĩ chờ y trở lại phải mỗi ngày cùng hắn trò chuyện, nói cả đời. Thậm chí những ngày tưởng niệm quá nghiêm trọng, hắn còn giả bộ nhưĐường Phi đã trở lại, đối với không khí nói chuyện suốt một ngày. Những ngày như vậy tịch mịch mà thống khổ. Nhưng đợiĐường Phi đích thực trở lại, hắn cái gì cũng không muốn nói, không phải không muốn nói, mà là rất nhiều lời tưởng niệm suốt năm năm qua đều bị tiêu trừ sạch sẽ. Chờ đợi như vậy thực không dễ dàng, phảng phất như lời nói gì cũng đều là vô nghĩa. Yên lặng mà đạm bạc tương thủ cả đời, mới là cái hắn chân chính muốn.

"Phanh hưu!"

Một tiếng nổ đánh vỡ yên lặng, Đường Phi nâng đầulên, một đóa pháo hoa đỏ chói tại phía sau Phượng Thần Anhbung ra, một đầu ngân phát kia cũng bị nhiễm các màu sắc bắt mắt của nó. Trong thoáng chốc, Đường Phi chỉ cảm thấy hoa mắt thần mê.

Phượng Thần Anh tại thời điểm Đường Phi ngẩng đầu cũng chuyển thân nhìn về phía phía sau, từng đóa từng đóapháo hoa liên tiếp bắn lên, đem bầu trời đêm mặc sắc trang điểm thành huyễn lệ động lòng người.

Đó là pháo hoa mà Chung Như Thủy nói đi! Nhất định là Phong Hàn Bích đặc biệt vì hắn mà bắn pháo hoa? Phượng Thần Anh nghĩ, trong lòng có chút hâm mộ. Bọn họ cũng là trải qua một đường mưa gió mới đi tới đích, hôm nay có thể ở bên nhau, còn có một hài tử đáng yêu, thực chính là viên mãn.

Đường Phichỉ mê ly trong nháy mắt, tiện đà lại ngẩng đầu cùng Phượng Thần Anhxem pháo hoa, thẳng đến khi tâm vốn tưởng đã chết lặng từ lâu, lại nổi lên một tia gợn sóng. Phượng Thần Anh là một nam nhânrất có mị lực, vô luận là ngoại hình hay là khí thế, trên đời ít người có thể cùng so sánh, cho nên lúc trước chính mình mới có thể trầm mê sâu như vậy. Trở về nửa năm, hắn cùng Phượng Thần Anhđều là tương kính như tân, cũng không tái có hành độngthân mật gì. Hắn không biết Phượng Thần Anh có cảm tưởng thế nào, hắn chỉ biết là cảm giác bản thân đối với Phượng Thần Anh không hề mãnh liệt như trước đây. Không phải bởi vì Hà Tịch, hắn vì HàTịch thủ linh vị năm năm, là thật buông xuống tất cảquá khứ mới có thể trở lại bên ngườiPhượng Thần Anh. Chính là không biết vì cái gì sau khi trở về, đối với Phượng Thần Anhđã trở nên không muốn cũng không cầu cái gì. Hắn đoán qua nguyên nhân, nghĩ đến tình yêu của chính mình đã ở bên trong thương tổn cùng tra tấn lẫn nhau trước kia mà mất đi, hắn không hề yêu Phượng Thần Anh. Nhưng mà khi hắn muốn rời đi, lại không thể buông tha tình cảm dị thường mãnh liệt. Không thương, lại như thế nào không hề buông xuống. Nhưng nếu là yêu, lại như thế nào không muốn?

Nhưng hiện tại, Đường Phi đem ánh mắt chuyển qua sườn mặt xinh đẹp của Phượng Thần Anh, ảm đạm cười, hắn rốt cục biết. Nguyên lai, cái hắn cần, chính là lại một lần nữa vì y mà độngtâm.

"Thần Anh." Đường Phi nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm mang theo khàn khàn lại ôn nhu trôi vào lỗ taiPhượng Thần Anh, Phượng Thần Anh chỉ cảm thấy trong lòng run lên, hốc mắt có chút nóng -- Đường Phi đến tột cùng có bao nhiêu lâu không có gọi hắn như vậy?

Phượng Thần Anh quay đầu lại, dừng ở ánh mắtĐường Phi. Trong đôi mắt kia rõ ràng phản chiếu ánh lửa của pháo hoa, còn có bóng dáng của chính mình. Trên môi, là chén rượu Đường Phi đưa qua. Phượng Thần Anhnương theo chén rượu kia, chậm rãi ngẩng đầu.

Rượu cạn, Đường Phi thu hồi tay, bình đạm cười nói:" Chúng ta trở về đi."

Phượng Thần Anhcảm thấy Đường Phitựa như quỷ mị, bằng không vì cái gì bản thân sẽ không thể khống chế, đi theo thân ảnh hắnmà động? Nhưng mà chính mình rõ ràng còn có một tia thanh tỉnh, bởi vì thời điểm rời khỏi, hắn cònnhớ rõ ôm lấy quả dưa hấu kia, cũng nhớ rõ trả tiền, không đến nổi ăn chực.

Phượng Thần Anh không quá nhớ rõ bản thân như thế nào trở lại Đường gia tiểu viện, hết thảy đều rất không chân thật, phảng phất như đắm chìm trong huyễn cảnh. Thẳng đến hắn đem quả dưa hấu thả vào trong giếng, nước lạnh bắn lên rơi vào trên mặt hắn, hắn mới tỉnh táo lại.

Là kết quả hắn luôn muốn hay sao chứ? Không phải hắn tự mình đa tình? Không phải hắn đang nằm mơ?!

Phượng Thần Anh xoay người chạy về trong phòng, theo phía sau Đường Phiđang ôm Nhị Bách Ngũ uy thức ăn. Cúi đầu tiếp cận vào bên tai hắn, thanh âm run rẩy hỏi: "Phi nhi, là sự thật phải không? Ngươi, ngươi nguyện ý......"

Đường Phibình đạm vỗ vỗ tay, phía sau kéo theo một con trung khuyển to lớn đang kích động, nhìn thấy Nhị Bách Ngủ đang ăn vui vẻ, ôm lấy khóe miệng nói: "Là ta khiêu khích không đủ rõ ràng?"

Phượng Thần Anh chấn động! Đã bao lâu, đến tột cùng có bao nhiêu lâu Đường Phi không có trêu ghẹo hắn như vậy? Tám năm? Chín năm? Hắn đích thực không thể nói rõ! Giờ khắc này, hắn kích động chỉ thầm nghĩ ôm lấy Đường Phingửa lên trời hú một tiếng dài!

"Vì cái gì? Phi nhi, vì cái gì?" Phượng Thần Anh gắt gao ôm Đường Phi, chóp mũi đặt trên cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương thanh đạm tưởng nhớ đã lâu.

"Bởi vì," Đường Phi tựa vào trước ngựcPhượng Thần Anh, đưa tay nắm lên bàn tay phải của hắn, đặt ở vị trítrái tim mình, nhẹ giọng nói: "Nó lại bắt đầu vì ngươi động." Lúc trước nó bởi vì ngươi mà chết, hiện tại, lại vì ngươi động.

Khoảnh khắc này, Phượng Thần Anhphảng phất quên hết mọi thứ trên đời, chỉ còn hình bóng người trước mắt.

Đêm hạ chí, dài lâu mà ấm áp, tình yêu chia cách đã lâu này, rốt cục đã trở lại, dấy lên ngọn lửa bất diệt.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/xuyen-viet-chi-quy-do*