Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

Table of Contents

# Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Đại thiếu gia luôn luôn ở bên cạnh người hơn mình sáu tuổi là Thổ Oa Tử Tiêu Tráng Quả. Thấm thoát đã chục năm trôi qua, Hắn luôn luôn hầu hạ bên thiếu gia, Nhưng thiếu gia lại xem hắn như công cụ sắc dục. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan*

## 1. Chương 1

“Quả Quả ôm, ôm một cái…” Thân hình nho nhỏ mềm mại mở hai tay ra, chập chững vọt vào ngực y, mang theo mùi sữa của trẻ con, dùng đôi tay nho nhỏ ôm chặt tiểu ca ca mình thích nhất. Cái miệng anh đào nho nhỏ còn chưa đủ răng, hôn chụt chụt loạn xạ lên mặt tiểu ca ca, vừa hôn vừa gọi, “Quả Quả, Ưng Ưng rất nhớ Quả Quả. Quả Quả ôm, ôm Ưng Ưng…”

Trong chốc lát, mặt người được hôn toàn nước miếng.

“Ưng nhi, sao con lại chạy đến đây?” Trang chủ phu nhân xinh đẹp cao quý đưa tay ôm lấy tâm can bảo bối của mình, lấy khăn tay lau khuôn mặt nộn nộn nhỏ nhắn, đau lòng nói, “Xem coi con bẩn thế nào này.” Phu nhân ôm lấy tiểu trang chủ, chán ghét nhìn về phía tiểu quỷ vẫn còn đang ngơ ngác, “Đã nói với ngươi không ít lần rồi, khôngđược ôm thiếu gia khi đến phòng gia nhân! Ngươi nghe có hiểu không?”

Sợ hãi cúi đầu, y nhìn xuống đất, “Là do tiểu thiếu gia tự chạy tới mà…”

“Ngươi nói cái gì! Nó còn nhỏ như vậy, ngay cả đi còn chưa vững, sao có thể tự chạy tới được? Đừng cho ta nghe lý do thế này lần thứ hai; nếu không, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, hiểu không?”

“Vâng, phu nhân.” Đầu đã cúi thấp nay càng thấp.

“Quả Quả, con muốnQuả Quả, con muốnQuả Quả…” Đứa bé liều mạng khua tay khua chân, muốn nhảy xuống khỏi \*\*\*g ngực mẫu thân; nhưng mãi vẫn không giãy khỏi đôi tay kiên cố của bà, đứa bé oa oa khóc to.

Nhưng tiếng khóc của nó ngược lại càng làm mẫu thân nó tách nó khỏi người tiểu ca ca, cũng không quay đầu lại mà bước về hướng trang viên mỹ lệ.

Y tên Thổ Oa Tử, bởi nhà quá nghèo nên mới bị phụ mẫu bán vào Tạng Hương sơn trang, từ đó không còn liên lạc được gì với phụ mẫu nữa. Khi y bị bán vào mới được sáu tuổi; bởi vì còn quá nhỏ nên bị phân vào trù phòng (phòng bếp) phụ giúp linh tinh. Cùng năm ấy, tiểu thiếu gia của trang sinh ra, lúc ấy mây tím bao quanh phủ. Thầy tướng số nói, tương lai tiểu thiếu gia là người đại phú đại quý; làm cho trang phủ phu nhân vô cùng mừng rỡ.

Ở trong trang khá lâu, cũng biết không ít chuyện; như là trang chủ trên danh nghĩa của gia trang này không thường đến đây. Y nhớ rõ, mỗi lần trang chủ đến, trong trang sẽ được quét tước sạch sẽ, phu nhân cũng ăn vận đẹp như thiên tiên, tiểu thiếu gia cũng thành báu vật, bị phu nhân ôm đến cho trang chủ xem.

Mà mỗi lần trang chủ ở lại cũng không lâu; sau khi rời đi thì phu nhân lại nóng nảy hơn trước.

Có một lần, Oa Tử tình cờ thấy phu nhân ôm tiểu thiếu gia khóc trong hoa viên mày bị phu nhân dùng gia pháp trừng phạt đến dở sống dở chết. Nghe trù nương trong lúc tán gẫu đã nói, trước khi phu nhân được gả đến đây là người rất ôn nhu, còn là nữ hiệp nổi danh trong chốn võ lâm, vì sợ trượng phu ghét bỏ mà còn tự phế võ công của mình. Nhưng khi bà được gả vào đây mới biết mình phải làm thiếp, căn bản khôngđược làm người trong tộc . Tạng Hương sơn trang này có một chữ ‘Hương’ – là lấy từ khuê danh của phu nhân mà thành.

Tiểu thiếu gia dần dần trưởng thành, nhưng không biết vì sao mà luôn dính lấy Thổ Oa Tử hơn nó sáu tuổi. Phu nhân ngăn vài lần không cho nó đến phòng hạ nhân nhưng rồi phát hiện không thể ngăn được, sau mới gọi y tới, cho y làm dong nhân bên cạnh.

Có lẽ lo lắng cho sự an toàn của tiểu thiếu gia mà phu nhân bắt nó luyện võ công, nhân tiện cũng cho Thổ Oa Tử học luôn, để y có thể bảo vệ nhi tử của mình.

“Quả Quả, buổi tối chúng ta đi bắt thỏ thỏ được không?” Đứa bé sáu tuổi làm nũng, ôm cổ Thổ Oa Tử.

“Tiểu thiếu gia, buổi tối không thể ra ngoài. Nếu để phu nhân biết thì phu nhân sẽ lột da ta mất.” Thổ Oa Tử nhớ tới lần uy hiếp lúc trước của phu nhân, rùng mình một cái.

“Không… Ưng nhi muốn đi thôi, chỉ cần không cho nương biết là được rồi mà.”

“Nhưng trời đã tối như vậy rồi, cái gì cũng không thấy nữa, nếu…” Thổ Oa Tửthành thật căn bản không biết nên cự tuyệt tiểu thiếu gia thế nào.

“Ân, Ưng nhi không sợ nga, Ưng nhisẽ mang Quả Quả về.” Nó tiếp tục dụ dỗ Quả Quả. Bởi vì nương không cho nó gọi y là tiểu ca ca, nên khi nó muốn gọi tiểu ca ca, vì không muốn thay đổi cách xưng hô thì đều gọi y là Quả Quả.

“Ngô…” Thổ Oa Tửngơ ngác. Y nửa không muốn bị quản gia lột da, nửa cũng không muốn cự tuyệt tiểu thiếu gia mình thích nhất. Đúng là rất khó xử.

Tục ngữ nói, tiểu hài tử ba bốn tuổi đáng yêu, năm sáu bướng bỉnh. Giờ Ưng nhi đã được sáu tuổi đúng là rất bướng, làm người ta phải đau cả đầu. Nó không thèm quan tâm Thổ Oa Tử còn đang do dự, lập tức kéo y ra ngoài trang.

“Chúng ta chuồn ra từ cửa sau, sẽ không có ai biết đâu.”

Quả nhiên, khi bọn nó chuồn ra từ cửa sau đúng là không có ai nhìn thấy. Thổ Oa Tử bất đắc dĩ cõng tiểu thiếu gia đến hậu sơn (sau núi); nó cao hứng dùng cái miệng nho nhỏ hôn lên cổ y.

Đến hậu sơn liền hiện ra chỗ sườn dốc mà hai đứa hay đến chơi. Thả tiểu nhân nhi xuống, y bắt đầu tìm kiếm tiểu thỏ tử (con thỏ). Ưng nhi đã sớm nhịn không được, nhanh chóng nhặt một cái cây dài, cứ thấy có cái hang nào là chọc vào, thấy có con gì như sơn thử (chuột núi) gì gì đó chui ra đều rất hứng thú mà la to.

Thổ Oa Tử dù sao cũng chỉ mới mười hai tuổi, vẫn còn là hài tử mà thôi, thấy tiểu thiếu gia chơi vui như vậy thì cũng bị lây cái hồn nhiên khoái hoạt của nó, cũng thả lỏng mình mà cùng chơi đùa vớiƯng nhi.

Cũng không biết là Ưng nhi có phải chọc đúng chỗ rồi không, hay là con thỏ muốn chơi đùa với hai đứa nhóc này mà một con thỏ màu đen chui ra từ trong động, nhảy loạn xạ trước mặt hai đứa.

Ưng nhi thấy, cao hứng hô to, “Quả Quả, mau nhìn, là thỏ thỏ!” Kêu lớn tiếng như vậy cũng không sợ làm con thỏ hoảng sợ chạy mất.

Thổ Oa Tửnhẹ chân lại gần chỗ con thỏ, muốn bắt nó cho Ưng nhi. Từng bước một, chậm rãi…

“A!” Đột nhiên kêu to, làm cho con thỏ đang đứng yên bỗng giật mình chạy mất, cũng dọa Thổ Oa Tử đang cẩn thận bắt thỏ một trận hết hồn. Ngẩng đầu, thấy nó vừa vỗ tay vừa cười to, “Quả Quả, thỏ thỏ chạy rồi.”

“Ngươi kêu như vậy mà nó còn không chạy nữa sao?” Thổ Oa Tử nhỏ giọng nén giận.

Nó đã bất chấp tất cả, đuổi theo hướng con thỏ chạy trốn. Thổ Oa Tử lo lắng, vội vàng theo sát.

Hai đứa trẻ đuổi theo con thỏ khắp cả quả đồi, đến khi chuẩn bị về nhà thì sắc trời đã tối sầm xuống.

“Nên trở về trang thôi, thiếu gia, ngươi cũng đói bụng rồi đúng không?”Thổ Oa Tử nhìnkhói bếp lượn lờ xa xa phía gia trang, lo lắng nhìn đứa bé đang nắm chặt tay mình.

“Ân.” Nó có thể nói là mệt muốn chết rồi, ngoan ngoãn dựa vào người Thổ Oa Tử, gật gật đầu, giật nhẹ xiêm y của y “Quả Quả, ngươi xem trong trang hôm nay đốt cái gì vậy? Sao từ chỗ này cũng có thể thấy ánh lửa a?”

Thổ Oa Tử ngẩn ra, quả nhiên làn khói kia không giống khói bếp mà như là đám cháy; mới nãy còn là đám khói mỏng lượn lờ, hiện giờ đã thành đám cháy lớn lan khắp nơi rồi.

“Quả Quả…” Nó tuy còn nhỏ nhưng thông minh hơn đám cùng lứa nhiều, hiển nhiên nhìn ra sự bất thường.

Thổ Oa Tử không nói hai lời, lập tức cõng tiểu thiếu gia xuống núi, chạy về phía gia trang.

Đến khi y thở hồng hộc chạy về đến gia trang, hỏa hoạn trong trang đã không thể khống chế nữa rồi; nhưng kì lạ nhất là không thấy ai ra cứu hỏa (dập lửa). Thổ Oa Tử rốt cục kiệt sức quỳ rạp xuống đất.

Ưng nhi nhìn ngọn lửa rừng rực, lại nhìn nhìn Thổ Oa Tử bên cạnh, miệng hét lớn, “Nương! Nương…” Cao giọng khóc rống lên, lao vào đám lửa.

Thổ Oa Tử hoảng sợ, nhảy dựng lên ôm cổ Ưng nhi, ôm chặt nó vào lòng, dỗ nó, “Không sao đâu, mọi người sẽ không sao đâu. Phu nhân chắc chắn đã chạy thoát rồi, không sao đâu…” Ưng nhi ôm Thổ Oa Tử khóc đến thảm thiết; đến khi nó khóc không thành tiếng nữa mới chuyển sang những tiếng nấc nghẹn, mệt mỏi ghé vào \*\*\*g ngực Thổ Oa Tửngủ vùi. Thổ Oa Tử ôm Ưng nhi, ngơ ngác nhìn Tạng Hương sơn trang còn đang âm ỉ cháy, không biết nên làm thế nào cho phải.

## 2. Chương 2

Đêm đầy sao, xem ra ngày mai trời đẹp.

Tiếng vó ngựa từ xa tới gần, dần dừng lại bên cạnh hai đứa trẻ.

“Xem ra ta đã đến muộn một bước, nhưng…” Nhìn tiểu hài tử sống sót sau tai nạn, “May mà nhi tử của ta không sao, quả nhiên là ông trời che chở cho Tiêu gia.”

Ngẩng đầu nhìn người mớitới, Thổ Oa Tử nhất thời mở to hai mắt, “Lão gia?”

Trang chủ rất ít khi đến trang viên vậy mà lại tới vào lúc này.

“ĐưaƯng nhi cho ta.” Trang chủ bình tĩnh mà nghiêm túc, nghiêm mặt nói với Thổ Oa Tử.

Do dự một chút, y đưa tiểu thiếu gia cho trang chủ.

Ưng nhitỉnh lại từ cơn chấn động, nhìn gương mặt nghiêm túc nhưng không xa lạ trước mắt, ngỡ ngàng kêu một tiếng ‘cha’.

“Hài tử ngoan, sau này con ở bên cha đi, nương của con… có thể không chăm sóc con được nữa.”

“Nương? Nương đâu rồi?”

“Đi thôi.” Trang chủ không đáp , phi thân lên ngựa, cầm cương chuẩn bị rời đi.

Ưng nhi đột nhiên giãy dụa, “Quả Quả, Quả Quả! Con muốnQuả Quả!” Khí lực lớn đến nỗi làm đại nhân như ông cũng thấy khó khăn lắm mới giữ được.

Không có cách nào, trang chủ đành phải cúi đầu nói với Thổ Oa Tử vẫn quỳ trên mặt đất, “Còn không mau theo.”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Mười năm sau.

Đại Á vương triều lập nướcđược hai trăm ba mươi bốn năm, hoàng đế là Thắng Chính, hiệu làChính Hoàng, niên hiệu là ‘Hòa’, năm đó là năm ‘Hòa’ thứ hai mươi mốt.

Tiêu vương phủ, thiên hạ đệ nhất gia. Gia chủ Tiêu Trì Viễn kế thừa phong hào của Tiêu vương, trong tay nắm trọng binh – quyền khuynh thiên hạ, đứng trên vạn người. Năm ‘Hòa’ thứ sáu, bị hoàng đế hiện tại – Chính Hoànggọi tới ngự hoa viên thưởng rượu, cười giải một nửa binh quyền, sau bị Chính Hoàng giam lỏng trong trong kinh. Tuy thế nhưng kì thực vẫn không thể coi thường, hơn nữa ông cũng không có sai phạm lớn nào nên Chính Hoàng không thể dễ dàng quy kế tội trạng gì.

Người trong nội tộc Tiêu vương phủ có hơn chín trăm, nô bộc hơn ba trăm, súc vật hơn một vạn, trực hệ và mỗi chi đều có gia chủ riêng.Chủ chi Tiêu Trì Viễn này chỉ có một người nhi tử độc nhất, huynh đệ chi bên của Tiêu Trì Viễn chỉ có chín nhi nữ.

Tiêu vương phủ, ngoại ô phía tây kinh thành, hồ nước vây quanh, kiến trúc bao ngoài, bên trong chia thành năm viện đông, tây, nam, bắc,chủ.

Chủ phòng (phòng cho người đứng đầu) — Nhâm Tâm cư, cũng là nơi ở của tiểu vương gia Tiêu Chấn Nhân.

“Ô… Thiếu gia, tha ta đi, thật sự…đã… không chịu nổi rồi…” Hán tử khỏe mạnh cưỡi trên người nam nhânkhác không ngừng va chạm người đang xin tha.

Nhưng hiển nhiên nam tử đang chìm đắm trong vận động trừu sáp xem nhẹ lời cầu xin của người dưới thân hắn, chỉ lo thỏa mãn dục vọng dâng cao của chính mình.

“A… Minh…” Cắn chặt răng, không dám làm cho chính mình phát ra tiếng kêu đau đớn, sợ thiếu gia tức giận sẽ càng tàn phá chính mình hơn. Đầu gối quỳ trên đất, bởi vì phải chịu sức nặng của cả hai người, lại phải chịu lực trùng kíchtừ phía sau đã sớm chảy máu, sàn nhà lại lót đá, làm hành vi này giống hệt như đang phải chịu khổ hình.

Thật sự không thể chịu đựng được, y mở miệng cầu khẩn, “Ô… Ách, thiếu gia… Cầu, cầu ngươi… Chờ một chút, ta… Oa…” Muốn nói với hắn, mình còn muốn theo hắn ra ngoài, hy vọng thiếu gia có thể thủ hạ lưu tình.

“Câm miệng!” Nam nhân đang mất hồn ghé vào trên người y một mạch thẳng lưng, làm y không thể nói hết lời.

Không dám lên tiếng cầu xin nữa, y bây giờ chỉ có thể hy vọng thiếu gia nhanh chóng làm cho xong, sớm chấm dứt tra tấn khôngchút gián đoạn suốt hai năm nay.

Rốt cuộc, tần suất càng ngày càng nhanh, va chạm càng lúc càng mạnh, cả thân mình của hắn ép tới trước, một tiếng rống vang,”Quả Quả…” Chất lỏng nóng bỏng phun mạnh vào chỗ sâu trong cơ thể y.

Y —Tiêu Tráng Quả, làThổ Oa Tử năm đó, đến Tiêu phủ đã mười năm. Mười năm nay, y một lòng hầu hạ tiểu thiếu gia khi đó, hiện nay đã là tiểu vương gia.

Hai năm trước, tiểu vương gia mười bốn tuổi. Từ khi đó tiểu vương gia bắt đầu thay đổi, trở nên lãnh khốc vô tình, trở nên bất cẩu ngôn tiếu(ăn nói thận trọng/ không nói cười tùy tiện), trở nên…

Cũng từ hai năm trước, tiểu vương gia cùng y luận võ, đánh y đến ngã gục không dậy nổi, lập tức trói chặt tay chân y rồi ném lên giường.

Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã làm cho tiểu nhân nhi khả ái thảo hỉ (đáng yêu vui vẻ) khi đó, luôn thích dính trên người y biến thành nam nhân như thế? Đến nay Tráng Quả vẫn không thể hiểu được.

Làm xong xuôi, sửa lại y phục, tiểu vương gia Tiêu Chấn Nhân xoay người muốn rời khỏi, lại nhìn thấy Tráng Quảvẫn nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích nổi, hắn không khỏi nhăn đôi mày kiếm, tức giận trách mắng, “Ngươi còn muốn nằm tới khi nào? Đứng lên chuẩn bị một chút, đợi lát nữa ngươi theo ta đếnTrung Xu phủ!” Nói xong, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

“Vâng!” Cố gắng giãy dụa bò lên khỏi mặt đất, nhặt y phục vương vãi xung quanh lên, miễn miễn cưỡng cưỡng mặc vào.

Y phải xử lý tốt thương thế của mình trước khi tiểu vương gia xuất phủ, đổi một bộ y phục sạch sẽ, chuẩn bị ngựa, chờ tiểu vương gia.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tráng Quảlê bước chân tập tễnh, trở lại căn phòng nhỏ kế bên của mình đổi y phục, một hơi cũng không dám ngừng đi đến chuồng ngựa, dắt con ngựa Hỏa Diễm của tiểu vương gia Tiêu Chấn Nhânra, chuẩn bị yên ngựa, chờ ngoài chủ viện.

Ước chừng một chén trà nhỏ(~ 15 – 20’), Tiêu Chấn Nhânung dung đi ra khỏi chủ ốc; tuy hắn mới chỉ mười sáu tuổi nhưng thân mình đã thon dài cao ngất, nghiêng người lên ngựa.

Tráng Quảdắt con ngựa của mình ra, cưỡi bên cạnh Chấn Nhân đi ra khỏi Tiêu phủ.

Nhìn trộm thiếu gia, y không rõ, thừa hưởng khuôn mặt mỹ diễm của mẫu thân, tổng hợp đường cong rõ ràng của phụ thân: cái mũi thẳng băng, đôi môi mỏng như gọt, cái cằm cương nghị, không biết đã làm khuynh đảo bao nhiêu khuê nữ xinh đẹp, làm nhộn nhạo bao nhiêu xuân tâm của các phụ nhân (phụ nữ góa chồng) tịch mịch, hắn muốn dạng nữ nhân gì mà không có? Vì sao hắn luôn bắt lấy y mà tiết dục chứ?

Tính tình Tráng Quả tuy hàm hậu(thật thà chất phác), nhưng luôn tự hiểu, mình ngoại trừ thân thể rắn chắc thì dung mạo cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhất là mình còn lớn hơn thiếu gia đến sáu tuổi; theo lời thiếu gia hay nói thì chỉ là vì mình có thân thể mạnh khỏe, lại là người trẻ tuổi, có thể chịu được hắn thao mà thôi.

Ngẫm lại hành vi mỗi lần thiếu gia phát tiết, quả thật nếu là đổi thành một nữ tử nhu nhược, chỉ sợ khôngđược hai ba cái đã hương tiêu ngọc vãn (chết) mất rồi.

Cũng sắp tới đại môn Tiêu phủ, phủ vệ(thị vệ trong phủ)giữ cửa đã mở cửa ra, hai tay để bên sườn, cúi đầu chờ đợi.

“A,không phải tứ đệ đây sao? Muốn đi đâu đây? Lão nãi nãi(bà cố nội) vừa rồi còn nhắc tới ngươi, nói buổi tối muốn gặp ngươi đó, chắc giờ đã sai người đi gọi rồi.” Từ đông ốc đi đến cửa phủ là đại nhi tử của Tiêu gia— Tiêu Chấn Tổ.

Ngồitrên lưng ngựa, ngay cả xoay người cũng không, lạnh lùng liếc mắt nhìn đại ca gần ba mươi bụng đầy tâm kế, “Ngươi nói vớilão nãi nãi, buổi tối ta sẽ đi thỉnh an.” Quay đầu quát Tráng Quả bên cạnh một tiếng, “Đi dẫn ngựa ra phủ đi.”

“Gặp qua đại thiếu gia.” Tráng Quả ôm quyền với Tiêu Chấn Tổ. Ra khỏi phủ, y mới xoay người lên ngựa, thúc roi đuổi theo sau, không biết đến ánh mắt thống hận độc ác của đại thiếu gia ở phía sau nhìn theo bóng dáng Tiêu Chấn Nhân.

## 3. Chương 3

Yên ngựa xóc nảy, lại đi vội vàng khiến thương thế của y càng nặng thêm, Tráng Quả chỉ cảm thấy khố hạ đã ướt đẫm.Nhìn thiếu gia phíatrước vội vàng bôn tẩu, y cắn chặt răng,duy trì sự trầm mặc.

May mà Trung Xu phủ cách Tiêu phủ cũng không xa, chưa đến một nén nhang đã đến bên ngoài phủ. Tráng Quảnhảy xuống ngựa, đưa thiếp tử lên.

Đại môn được mở ra, Đông Ngôn nhânVương Minh Nhiên đã gần trung niên – người quan trọng nhất bên người Chính Hoàng, tự mình mở cửa chào đón. “Ha ha, Tiêu thế tử đến đây, quả nhiên là rồng đến nhà tôm . Mời vào mời vào.”

Tiêu Chấn Nhân xoay người xuống ngựa, cầm cương ngựa trong tay giao cho hạ nhân, ôm quyền hành lễ, “Không dám, Vương đại nhân, mời ngài vào trước.” Khách sáo một hồi, hắn đượcVương Minh Nhiên đưa vào khách thính trong phủ, phân chủ khách mà ngồi xuống thượng trà . Tráng Quả lập tức đi đến phía sau Tiêu Chấn Nhân.

Trà quá một tuần mới nói đến chủ đề chính.

“Không biết lần này quản lý thủy đạo Hoàng Hà, thánh ý muốn giao cho vị đại nhân nào?” Tiêu Chấn Nhân phẩm trà thơm trong miệng, làm bộ như không chút để ý, hỏi vu vơ.

Vuốt vuốt bộ râu dài, Vương Minh Nhiênsuy xét một hồi, “Thánh ý không rõ. Phải biết rằng, vấn đề lũ lụt ở Hoàng Hà lần này không phải là lần đầu tiên. Các tiên hoàng đời trước đều vì nó mà đau đầu, đến nay vẫn khôngcó ai có thể giải quyết tận gốc; ngược lại, túi tiền của các quan viên ngày càng rủng rỉnh.” Thở dài một hơi, “Hoàng Thượng anh minh, nhưng cũng bởi vậy mà ngày đêm phiền lòng, làm thuộc hạnhư chúng ta không thể không phân ưu với hoàng thượng. Thật là hổ thẹn, hổ thẹn a!”

Buông chung trà trong tay, “Tiểu chất có thể đề cử người, không biết đại nhân có thể nói vài câu trước mặt hoàng thượng đượckhông?”

“Nga? Cái này đúng là đại ân rồi, không biết vị ấy là người tài giỏi nào? Hạ quan có thể quen biết không?” Tuy Chấn Nhân không làm quan trong triều, nhưng năng lực của hắn cao hơn hẳn những huynh đệ khác, được kì phụ liệt vào những người có khả năng thừa kế vương vị, là Tiêu vương tương lai, cho nên Vương Minh Nhiên tuy là người quan trọng nhất của Trung Xu cũng tự xưng là ‘hạ quan’ trước mặt hắn.

“Không dám xưng là người tài ba, chính là kẻ hèn này.” Tiêu Chấn Nhân mặt mang nụ cười nhìn Vương Minh Nhiên.

“A! Này…” Vương Minh Nhiên sửng sốt, ông không ngờ đường đường tiểu vương gia luôn yêu thích cuộc sống yên ổn nhàn dật lại muốn đâm đầu vào công việc trị thủy ở Hoàng Hà, vừa tốn sức mà còn không thu được kết quả tốt gì; nhất thời không biết phải trả lời thế nào mới được.

“Đại nhân xin yên tâm, nếu tiểu chất đã tự tiến cử thì đương nhiên cũng có phần tự tin, sẽ không bôi nhọ thanh danh của đại nhân đâu.” Tiêu Chấn Nhân rèn sắt khi còn nóng.

“Ha ha, không phải hạ quan lo lắng. Đã sớm nghe nói tiểu vương gia tài trí hơn người, mưu kế sâu như biển; bây giờ ngài đã nói vậy thì đương nhiên có bản lĩnh đào núi lấp biển; nhưng không biết Tiêu vương có biết việc này không?” Ngụ ý của ông là: Vì sao ngươi không đi tìm phụ thân lợi hại của ngươi, để lão nói với Hoàng thượng mà phải chạy đến đây tự tiến cử với ta làm gì?

Tiêu Chấn Nhân cười khổ nói, “Ta nghĩ Vương đại nhân cũng hiểu được gút mắctrong đó chứ.” Tạm dừng một chút, “Huống chi, hiện giờ nếu bàn về lời nói của vị đại nhân nào có thể làm cho thánh thượng tiếp thu, trong triều này còn có ai nữa? Đương nhiên không phải là đại nhân sao?”

Người nào không thích lời tâng bốc? Huống chi còn là Vương Minh Nhiên hiểu rõ Hoàng thượng và Tiêu vương.

Ông biết rõ Tiêu Chấn Nhân nói thật, nhưng cái mà ông cân nhắc đến là nếu mình đề cập chuyện này trước mặt hoàng thượng thì có thể làm Tiêu vương tương lai thiếu mình một phần nhân tình. Về phần hoàng thượng có tiếp thu ý kiến của mình hay không, hẳn là Trung Xu cơ nho nhỏ như mình không thể quyết định. Thế là ông lập tức gật đầu chấp nhận.

“Được, vậy tiểu chất sẽ ở nhà chờ tin tốt của đại nhân, còn thỉnh đại nhân phí tâm nhiều hơn một chút.” Từ tay áo lấy ra một quyển họa trục, “Đây là do tiểu chất tình cờ mua được, nghe nói đại nhân có nghiên cứu cái này, nay mang đến tặng riêng cho đại nhân tiêu khiển.” Nói xong, hai tay dâng lên.

Trung Xu cơ cười tủm tỉm tiếp nhận, cũng không mở ra, đưa chủ tớ hai người Tiêu Chấn Nhân tới tận ngoài phủ, thấy ngựa đã rời xa mới mở quyển họa trục trong tay ra – đúng thực là bút tích của Vương Hi Chi . Ông không khỏi thoải mái cười ha hả, nói thẳng ra rằng tiểu vương gia quả thực biết cách lấy lòng người!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngồi trên lưng ngựa, quay đầu lại nhìn người đang cưỡi trên con ngựa lớn màu nâu, Quả Quả chưa từng rời khỏi mình suốt mười sáu năm qua. Thấy y xanh cả mặt, hắn đoán có lẽ là hậu quả do lúc trưa mình miệt mài quá độ.

Lòng Tiêu Chấn Nhân thấy ngỡ ngàng. Hắn biết người tri kỉ nhất bên mình là y, biết người yên lặng vì mình trả giá tất cả là y;biết mình đã mặc kệ cảm nhận của y mà làm quá nhiều chuyện. Cho tới bây giờ, người yên lặng chịu đựng không một câu oán hận cũng là y.

Trên cõi đời này, nếu có người đáng để hắn tin tưởng nhất thì chỉ có Quả Quả của hắn mà thôi.

Nhưng không có cách nào! Hắn không thể không bảo trì thái độ lãnh khốc với Quả Quả. Nếu quen ôn nhu chăm sóc cho y thì sẽ không thể che dấu trước mặt người khác. Nếu để cho địch nhân của hắn biết Quả Quả là người quan trọng nhất với hắn mà làm tổn thương y, vậy thì hắn tình nguyện làm mọi người hiểu lầm, rằng hắn đối với ai cũng đều lãnh khốc vô tình, bao gồm cảQuả Quả của hắn.

Cứng rắn cắt đứt tình cảm thương yêu với Quả Quả,chỉnh lại sắc mặt, bước vào Tiêu phủ mà hắn vạn phần căm ghét.

## 4. Chương 4

Trở lại Tiêu phủ, mới vừa vào đến sân trong Nhâm Tâm cư, lão phu nhân ở nam ốcđã sai nha hoàn thỉnh thiếu gia qua đó.

Tiêu Chấn Nhân chau mày, không thèm liếc mắt nhìn nha hoàn vẫn đang đỏ mặt trộm đánh giá mình. “Báo lại với lão phu nhân là ta sẽ qua ngay.”

“Vâng.” Nha hoàn cúi chào, xoay người quay về nam ốc phục mệnh.

“Đã như vậy, thiếu gia, ta đây cáo lui.” Tráng Quảcố chịu đau đớn, xoay người nhìn thiếu gia chờ lệnh.

“Ân.”

Tráng Quả đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, “Cầm cái này! Ta không muốn lần sau đến lúc muốn dùng lại dùng khôngđược.”

Không hiểu gì cả, y ngơ ngác nhìn thiếu gia, thấy một vật gì đó bị ném đến cửa. Cốp! Nhặt lên thì thấy hóa ra là một cái bình sứ, may mà vẫn chưa vỡ. Tráng Quả vẫn không hiểu gì.

“Cho tiểu cúc hoa của ngươi dùng.” Thiếu gia nham hiểm giải thích, nhìn gương mặt y đỏ hồng lên, tâm trạng hắn tốt lên thấy rõ.

Cả người run rẩy, Tráng Quảđỏ mặt rời khỏi khách thính của Nhâm Tâm cư, lê bước trở lại phòng bên trái dưới lầu trệt của Nhâm Tâm cư. Vì muốn tiện cho thiếu gia ở lầu hai tùy thời có thể sai bảo, y cũng không ở phòng dành cho hạ nhân ở bắc ốc.

Ngồi trên tấm ván gỗ đầu giường, cầm bình sứ trong tay, Tráng Quảkhông biết có nên mở ra dùng hay không. Nghĩ đến lời nói độc địa của thiếu gia, máu toàn thân y như muốn vọt hết lên mặt.

Mở hé ra một chút, y do dự cởi khố tử (quần), bưngnước lạnh còn thừa hồi sáng để rửa hạ thể, và cả sấn khố (đồ lót ngày nay, ngày xưa là cái khố ý) nhiễm máu. Mở bình ra, một mùi thơm ngát xông vào mũi, xem là thuốc tốt rồi. Đỏ bừng cả mặt, y lấy tư thế khôngđược tự nhiên bôi thuốc lên vết thương không thể để người khác thấy kia.

Phút chốc, miệng vết thương vốn đau rát kia bỗng mát lạnh, không còn đau như lúc trước nữa. Tráng Quả nắm chặt bình sứ trong tay, ngây ngốc thầm nghĩ: miệng thiếu gia tuy hơi độc địa một chút nhưng tâm vẫn tốt lắm. Tuy bây giờ hắn đã trở thành người lãnh khốc không còn thân thiết với mình như trước nữa nhưng có lẽ cũng là do hoàn cảnh ép buộc mà thôi. Làm phó nhân bên cạnh thiếu gia, y càng hiểu hơn ai hết nỗi khổ của thiếu gia.

Trong cái đại gia đình này, không có mẫu thân chống đỡ, lại có đại thiếu gia như hổ rình mồi, lão phu nhân và phu nhân luôn chăm chăm tìm lỗi sai của hắn, mà lão gia còn tăng thêm công khóa cho hắn, căn bản không có ai quan tâm đến cuộc sống và tâm tình của hắn, ngoại trừ mình y.

Y không sợ khổ, cũng chẳng sợ sẽ khổ sở hơn nữa, chỉ cần tiểu lão ưng trân quý nhất trong lòng y đến ngày nào đó có thể giương cánh bay cao, thì có phải trả giá bằng chính sinh mệnh mình, y cũng không để ý. Nhưng… nếu thiếu gia có thể đổi cách làm y đau khổ, y sẽ càng cao hứng. Bởi dù sao y cũng là một đại nam nhân, sao có thể mở hai chân ra với một nam tử còn nhỏ hơn mình tới sáu tuổi. Nếu để người khác biết… Y không khỏi rùng mình một cái.

(tiểu lão ưng: diều hâu nhỏ. Bởi vì tên của Tiêu Chấn Nhân khi còn nhỏ là Ưng Ưng nên có thể hiểu Quả Quảđang nói đến Tiêu Chấn Nhân, cũng có thể hiểu là Quả Quả ví người kia như con chim ưng.)

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiêu Chấn Nhân xuyên qua trung đình sau chủ ốc, đi vào nơi lão phu nhân ở – nam ốc. Thông qua trung đình có thể tới chỗ bá phụ Tiêu Trì Hiếu và nhi tử — đại ca Tiêu Chấn Tổ, nhị ca Tiêu Chấn Thiện, tiểu muội Tiêu Ngọc Cầmở tại đông ốc.Tiêu Trì Hiếu còn có hai nữ nhi (con gái) khác, đã được gả ra ngoài.

Người ở tây ốc chính là thúc phụ Tiêu Trì Thanhvà tam ca Tiêu Chấn Hành, ngũ đệ Tiêu Chấn Vũ, lục đệ Tiêu Chấn Nam, còn có một vị nhị tỷ ở khuê phòng, nghe nói đã đính hôn, chỉ còn chờ ngày nghênh thân (đón dâu) nữa thôi.

Bắc ốc là chỗ ở của đám nô bộc trong phủ, chuồng ngựa, đại trù phòng (phòng bếp) linh tinh đều ở đó.

Mỗi lần đi vào Bàn mẫu các – chỗ ở của lão phu nhân ở nam ốc, Tiêu Chấn Nhân thấy biển đề tên trên viện đều nhịn khôngđược cười lạnh. Lão bà này có lẽ nghĩ mình chính là Vương mẫu nương nương a. Lão bà này luôn coi mình là nữ chủ nhân duy nhất của Tiêu phủ, bởi Tiêu lão vương gia là đi ở rể , trước mặt Vương phi như bà, ông không bao giờ ngóc đầu dậy nổi; trừ bà ra cũng không dám thú thêm bất kì nữ nhân nào nữa, nhưng thật ra lại dưỡng một đống nhi tôn bên ngoài, thê thiếp thành đàn (nhiều vợ nhiều con).

Nghe nói Tiêu lão vương gia vì bao dưỡng một danh kĩ (kĩ nữ) bên ngoài, bị bà phái người chia cách, thương tâm cộng thêm phẫn nộ, cứ vậy nên bệnh không dậy nổi mà thăng thiên.

Nói cho nha hoàn, bảo nàng báo lại cho lão phu nhân một tiếng, rằng hắn đến đây thỉnh an.

“Chấn Nhân nha, bây giờ sao cháu lại vội như vậy? Ngay cả thời gian gặp lão bà tử ta đây cũng không có thời gian?” Lão phu nhân được hai nha hoàn đỡ, từ trong phòng đi ra khách thính.

Tiêu Chấn Nhân vội vàng đứng dậy, ý cười giả tạo đầy mặt, bước nhanh tới, đỡ lấy cánh tay lão phu nhân từ tay của nha hoàn, đỡ bà qua, “Sao dám. Tôn nhi vừa nghe tin lão nãi nãi phân phó không phải đã lập tức chạy tới đây rồi sao? Không biết kẻ tiểu nhân nào nói bậy về tôn nhi trước mặt lão nãi nãi?” Cẩn thận đỡ lão phu nhân ngồi lên ghế, hắn cười hỏi.

“Hừ, nào có người dám nói bậy về ngươi! Sợ ngươi lén chỉnh chết hắn mà, tiểu hoạt đầu (thằng nhóc con)nhà ngươi.” Lão phu nhân vui vẻ cười mắng.

“Ha hả,” Hắn cười ha hả, “Không biết tôn nhi có thể giúp lão nãi nãi chia sẻ chuyện gì? Buổi chiều nay khi tôn nhi xuất môn đã gặp đại ca, nghe nói ngài hình như có gì đó phân phó cho tôn nhi.” Ngồi xuống cái ghế bên trái, hắn dò xét.

“Ân, còn có thể có chuyện gì nữa, còn không phải là chuyện chung thân đại sự của đám tiểu tử các ngươi sao. Bình thường hay thấy ngươi vội này vội nọ giúp phụ thân ngươi triều sự này nọ mà cũng không lưu ý một chút đến nữ nhân nào thích hợp với ngươi a. Bây giờ chỉ có lão bà tử ta đây xuất mã (ra tay), mai mối cho ngươi một người.” Lão phu nhân nheo hai mắt lại, từ khe hở giữa hai mắt lộ ra quang mang giảo hoạt.

Hừ! Tử lão bà tử! Đã khống chế hôn sự của những người khác trong phủ còn chưa đủ, còn dám vọng tưởng thao túng nhân sinh (cuộc đời) của hắn, đúng là rất đắc ý!

Cẩn thận đề phòng lấy cớ, “Lão nãi nãi, đa tạ ngài đã quan tâm. Nhưng tôn nhi còn muốn thừa dịp còn trẻ mà tích lũy thêm kinh nghiệm, tranh thủ làm quan trong triều, lấy được sự tín nhiệm của hoàng thượng; mà phụ vương tôn nhi cũng nghĩ như vậy.”

“Đừng có đưa phụ thân ngươi ra mà áp ta. Ta cho ngươi quyết định mà còn sợ nó không đồng ý sao? Huống chi ta cũng không bắt ngươi phải thành thân ngay, trước cứ định ra đã, chờ đến khi ngươi vào triều làm quan rồi thú cũng không muộn.” Sắc mặt lão phu nhân nghiêm khắc.

Cố gắng nhẫn nhịn, Tiêu Chấn Nhântự nói với mình ‘tiểu bất nhẫn, loạn đại mưu’, không thể tranh đấu với lão bà bà này ngay được, tốt nhất là phải phá hoại an bày của bà ta.

(Tiểu bất nhẫn, loạn đại mưu = 小不忍, 乱大谋: việc nhỏ không nhịn được sẽ làm hỏng việc lớn)

Thoáng suy nghĩ một chút, hắn mở miệng, “Lão nãi nãi, không phải tôn nhi không muốn nghe ngài, mà là ngài cảm thấykhuê tú nhà ai có thể sánh được với nữ nhi vạn kim chi khu (thân thể đáng giá ngàn vàng aka cành vàng lá ngọc)của hoàng thượng?”

“Nga? Ý của ngươi là…” Lão bà bắt đầu mắc câu.

“Đúng, ý của tôn nhi là nếu muốn thú thì phải thú nữ nhi của hoàng thượng, cho nên tôn nhi mới muốn có thêm kinh nghiệm.” Thấy đối phương đã hoàn toàn mắc câu, hắn bồi tiếp, “Ngài hẳn cũng hy vọng huyết mạch của Tiêu vương phủ ta có thể dung hợp với huyết mạch của hoàng thượng chứ?”

“Đúng! Phụ vương ngươi hiện giờ đang bị hoàng thượng giam lỏng trong kinh, uy vọng không lớn như trước. Nếu ngươi có thể lấy được tín nhiệm của hoàng thượng, lại được trọng dụng, Tiêu phủ ta có thể ngẩng cao đầu lần nữa.” Bị quyền lực trong tương lai hấp dẫn, che mắt, lão phu nhân tán thưởng thêm vào, “Ta còn đang hao tổn tâm trí, rốt cuộc phải là thiên kim nhà ai mới có thể xứng đôi với tiểu vương gia của Tiêu phủ ta; nay ngươi đã coi trọng công chúa, như vậy ta cũng không tìm những dung chi tục phấn đến quấy nhiễu tiền đồ của ngươi nữa.”

“Lão nãi nãi nói rất đúng. Tôn nhi sẽ cố gắng trùng chấn hùng phong của Tiêu phủ, làm cho người trong thiên hạ nhìn lên, ngoại trừ hoàng gia thì còn có Tiêu gia chúng ta nữa.”

## 5. Chương 5

Ba ngày sau, Chính Hoàng hạ chiếu, “Lệnh Tiêu Chấn Nhânthay mặt cho Tiêu vươngquản lý thủy đạo Hoàng Hà. Ngày tiếp chỉ phải lập tức khởi hành, khôngđược chậm trễ, vật tư cứu tế sẽ chuyển đến sau. Đặc biệt ban cho Tiêu Chấn Nhânchứckhâm sai Ngự sử , có thể điều động năm nghìn châu binh .”

Chính Hoàngđã có tính toán hết rồi. Tiêu Chấn Nhân thay Tiêu vương ra mặt, nếu có chuyện gì thì có thể lập tức lấy lý do đó để vấn tội Tiêu vương. Còn nếu thành thì sẽ cho Tiêu Chấn Nhân vào triều làm quan, vì mình làm việc, cũng coi như giúp mình một tay. Dù có thế nào đi nữa thì cũng có thể ngăn được tiếng đồn trong dân, rằng Tiêu vương chỉ là ngụ lại trong kinh làm việc vì hoàng thượng chứ không phải bị Chính Hoàng lão giam lỏng.

Mà Tiêu Chấn Nhâncũng đã dự đoán được, không chờ thánh chỉ đến đã lệnh cho Tráng Quả chuẩn bị xong xuôi tất cả; đến khi nhận được thánh chỉ liền rời nhà xuất phát.

Đương nhiên Tráng Quả cũng đồng hành theo hắn. Tiêu Chấn Nhân lấy lý do thánh mệnh bắt phải đi ngay,cự tuyệt không cho những nô bộc khác theo; nhưng không biết vì sao mà nhị thế tử Tiêu Chấn Thiện luôn ở trong phủ lại lấy lý do giúp huynh đệ, xin chỉ thị của Tiêu vương, đã được đáp ứng, cưỡng ép thêm người vào hành trình đến Hoàng Hà vốn chỉ có chủ tớ hai người Tiêu Chấn Nhân.

Thêm nhiều cái đuôi theo sau, Tiêu Chấn Nhân vô cùng khó chịu. Tuy nhị ca không giống lão đại hay lão tam làm xằng làm bậy, lòng dạ hẹp hòi, nhưng tri nhân tri diện bất tri tâm, ai cũng không biết trong hồ lô gã bán dược gì, tất cả vẫn phải cẩn thận là trên hết, đừng cho gã biết được mục đích thực sự của việc hắn làm là gì.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tráng Quảlà người hòa ái dễ gần, đối xử với hạ nhân cũng không đánh chửi nhưnhị thiếu gia Tiêu Chấn Thiện.

Trong mắt y, người tốt và người xấu là như thế này: Tiêu lão phu nhân tâm địa như rắn rết, là bại hoại lớn nhất; đại gia Tiêu Trì Hiếu thái độ làm người bình thường, không phân được tốt xấu, nhưng lại vô cùng háo sắc, thê thiếp thành đàn;tam gia Tiêu Trì Thanhlà người đọc sách; lão gia —cũng chính là Vương gia Tiêu Trì Viễn, trong mắt chỉ có quyền lực; đại thiếu gia Tiêu Chấn Tổ âm hiểm độc ác, mọi chuyện đều đối nghịch với thiếu gia, là đại phôi đản; tam thiếu gia Tiêu Chấn Thành háo sắc bạo ngược, thường đánh chửi hạ nhân, nha hoàn có tư sắc một chút ở tây ốc đã có vài người không chịu nổi tra tấn mà tự sát, đương nhiên miễn bàn đến chuyện tam thiếu gia cường thượng dân nữ, chiếm ruộng chiếm đất làm người ta căm ghét, là tên vô cùng bại hoại.

Trong đó, được coi là người tốt chỉ có hai người ngũ, lục thiếu gia. Có lẽ là vì cận chu giả xích . Mẫu thân của ngũ thiếu gia và lục thiếu gia là chi giao (bạn thân) thuở khuê nữ (con gái chưa xuất giá) của mẫu thân nhị thiếu gia; khi bà qua đời liền giao hai nhi tử của mình cho nhị thiếu gia; cho nên ngũ, lục thiếu gia có thể nói là được nhị thiếu gia nuôi nấng cũng không quá đáng.

Tráng Quả cũng rất thích ngũ thiếu gia hoạt bát đáng yêu, còn có lục thiếu gia thẳng như ruột ngựa . Về phần hai vị tiểu thư chưa gả, y chỉ biết từ miệng bọn hạ nhân hầu hạ hai nàng rằng họ vô cùng tùy hứng điêu ngoa, thật không biết tốt xấu.

Cho nên y cũng không bài xích nhị thiếu gia đồng hành cùng, không những thế còn vô cùng hoan nghênh.

Cùng thiếu gia cùng một chỗ, ngoại trừ lúc giúp thiếu gia phát tiết dục hỏa thì cũng chỉ có thể ‘trò chuyện’ với hắn một hai câu, còn những khi khác chỉ sợ chỉ có thể trải qua trong im lặng. Có nhị thiếu gia đi cùng, ít nhất còn có người vượt qua những lúc im lặng như thế với y.

Đối với sự thân cận của Tráng QuảvàTiêu Chấn Thiện,Tiêu Chấn Nhân đầy một bụng hỏa a…

Dục hỏa thêm nộ hỏa(tức giận), giờ lại còn ngọn lửa đố kị nữa, luôn cháy hừng hực trong lòng hắn, so với màu lông con Hỏa Diễm mà hắn đang cưỡi còn đỏ hơn.

Thật vất vả qua nửa tháng, cuối cùng cũng tới được hạ du Hoàng Hà — Khai Phong phủ ở Trung Châu (hiện nay là tỉnh Hà Nam ), cũnglà châu phủ bị ảnh hưởng nặng nhất của lần lũ lụt này. Kì thật không cần phủ doãn Trung Châu nói gì, chỉ cần nhìn dân chạy nạn cũng đã có thể nhìn đượctính nghiêm trọng của lần thiên tai này.

“Đại nhân lần này đường xa mà đến, hạ quan thay mặt bách tính Trung Châu bái tạ đại nhân.” Nói xong, phủ doãn Trung Châu – Hà Vân -quỳ xuống, dập đầu trước khâm sai Ngự sử Tiêu Chấn Nhân.

“Hà đại nhân mau đứng dậy, tại hạ không đảm đương nổi. Chấn Nhân ta tuy quyền hành hữu hạn, nhưng sẽ cố gắng làm hết sức, tuyệt không làm việc gì có lỗi với bách tính Trung Châu.” Vội vàng xoay người nâng phủ doãn Trung Châu thoạt nhìn vô cùng rắn chắc khỏe mạnh.

Hà Vânkhông chịu ngồi xuống, đứng thẳng người báo cáo tình hình nạn lụt ở Trung Châu cho Tiêu Chấn Nhânnghe. “Trung Châu từ tháng năm tới nay, mưa rào liên miên, nước sông dâng cao, Bình Lục thành sông, giá lúa tăng cao, nhân súc (người và vật nuôi) phiêu bạt, người chết vô kể.” Hà Vân liên tiếp sáu lần cho khoái mã báo về triều đình; bây giờ triều đình đã phái đại nhân đến, mong đại nhân hãy nhìn bách tính đang chờ ngoài cửa chờ cứu tế, lập tức phát vật tư cứu tế ra, đừng chuyển qua các tầng quan viên khác nữa.

Xem ra phủ doãn Trung Châu phủ có cảm giác lo lắng đối với người trẻ tuổi như hắn đã được triều đình phái tới, sợ hắn không hiểu chốn quan trường vốn mờ ám thế nào, quan viên tham lam ra sao, sẽ làm chậm thời cơ cứu tế.

Xuất phát từ sự tôn trọng thật sự đối với vị đại nhân yêu dân như con này, Tiêu Chấn Nhân cũng không đứng đó nghe Hà Vân nói. “Đại nhân xin yên tâm, vật tư ta đã lệnh cho người đặc biệtáp tải, sẽ khôngđể đám quan lại tham ô đục khoét. Về phần trước mắt, ta đã huy động các châu phủ khác tiếp lương đến, nếu không chậm trễ thì tối nay sẽ đến.”

“Đại nhân vất vả rồi. Đại nhân một đường thuyền xe mệt nhọc, có lẽ đã mệt mỏi rồi, ta đã chuẩn bị yến hội cho đại nhân đón gió tẩy trần.” Phủ doãn Trung Châu thoáng an tâm,bắt đầu nghĩ đến chuyện xã giao.

“Không cần, lúc này đại nhân cũng không có gì để khoản đãi ta. Cứ tùy tiện đi, chỉ cần no bụng là tốt rồi, tối nay còn phải thảo luận tiếp chuyện cứu tế.” Tiêu Chấn Nhân nói giỡn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Đi vào phòng màHà Vânđã chuẩn bị cho bọn họ, lúcTráng Quả hầu hạ Tiêu Chấn Nhântắm rửa, rốt cục nhịn không được hỏi hắn, “Không biết thủy tai (lũ lụt) ở Hoàng Hà lần này, thiếu gia định xử lý thế nào?”

Không ngờTráng Quảlại mở miệng nói chuyện, tâm trạng hắn tốt hơn hẳn. “Tai ương lần này ở Hoàng Hà không phải nói xử lý là có thể xử lý được. Vừa là do tự nhiên, vừa là do con người gây ra. Ngươi đừng thấy bây giờ là lũ lụt mà đã nói là nạn lụt, không chừng sau này sẽ biến thành hạn hán nữa. Bây giờ cái phải làm chính là khơi thông dòng nước cho Hoàng Hà, làm nó không chảy qua thành trấn nữa mà đổ thẳng ra biển.” Đang nói thì có người gõ cửa. Tráng Quả mở cửa ra thì thấy nhị thiếu gia, vội vàng nghiêng người mời gã vào.

“Tứ đệ, quấy rầy rồi.” Tiêu Chấn Thiện mỉm cười với đệ đệ này.”Ta tới xem có thể giúp được gì hay không.”

“Nhị ca có ý này là tốt rồi.” Tiêu Chấn Nhânhơi khó chịu.

Tiêu Chấn Thiệnkhông chút nào để ý đến ngữ khí của hắn. “Vi huynh vì lần hành trình này đã tìm quyển tông (tài liệu) lịch đại về Hoàng Hà để đọc. Dù sao muốn giải quyết tận gốc của vấn đề thì phải hiểu được nguyên nhân trước.”

“Úc, nếu đã vậy thì mời nhị thiếu gia nói đi, có lẽ có thể tham khảo thêm được chút gì đó. Để Tráng Quả dọn chỗ cho nhị thiếu gia.”

Tráng Quảmang ghế cho Tiêu Chấn Thiện ngồi xuống, chính mình lại vòng ra phía sau Tiêu Chấn Nhânđứng.

“Ta đã tổng hợp lại quyển tông đã đọc, cuối cùng kết luận được là: đất màu bị trôi, đường sông ứ đọng, đó là nguyên nhân sinh ra lũ lụt ở Hoàng Hà.”

Nghe Tiêu Chấn Thiện nói xong, hắn không khỏi nhìn gã với cặp mắt khác xưa, không ngờ gã lại có cùng quan điểm với mình, đúng là không mưu mà hợp(không hẹn mà gặp/ ý tưởng lớn gặp nhau). “Nếu đã biết nguyên nhân thì có thể có phương pháp nào không?”

“Cái này… Nói thực ra, ngoại trừ cách khơi thông dòng chảy để chảy ra ngoài thì vi huynh cũng không còn nghĩ được phương pháp nào khác.” Tiêu Chấn Thiện có vẻ hổ thẹn.

Tiêu Chấn Nhân gật gật đầu. Gã là một thế gia đệ tử(con cháu nhà quan lại/ nhà giàu), có thể nghĩ được đến thế đã là rất khá rồi. “Đương nhiên vẫn còn có một biện pháp khác, cứ chờ phủ doãn đại nhân đến đây đêm nay rồi thương lượng lại sau.”

## 6. Chương 6

Tráng Quả đứng phía sau thiếu gia, nghe hắn cùng Trung Châu phủ doãn Hà đại nhân, nhị thiếu giaTiêu Chấn Thiện ba người trao đổi cách xử lý thủy tai (nạn lụt) ở Hoàng Hà.

Nguyên nhân hình thành thủy tai ở Hoàng Hà thì nhiều, trongđó chủ yếu nhất là nguyên nhân mà nhị thiếu gia vừa nhắc tới ban nãy: đất màu bị trôi, đường sông ứ đọng. Nhưng đến khi bàn đến cách làm thế nào để xử lý thì có ý kiến khác nhau.

Hà đại nhân đề xướng đầu tiên phải cứu tế để trấn an dân chúng, tiếp theo làm cho hồng thủy chảy theo đường khác; cuối cùng chờ cho hồng thủy qua đi sẽ khai hoang vùng núi mới, thêm màu cho phần đất vừa bị xói mòn.

Nhị thiếu gia bởi vì không hiểu lắm, nên không có ý kiến, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía thiếu gia.

Thiếu gia đồng ývới ý kiến đầu tiên của Hà đại nhân, nhưng nói đến cách xử lý sau đó lại phủ quyết ý kiến của Hà đại nhân, nói làm hồng thủy chảy theo đường khác tuy nghe có vẻ đơn giản nhưng kì thật lại hao tài tốn của, hơn nữa nếu làm không tốt thì chỉ là thay đổi vùng tàn phá của hồng thủy sau này mà thôi.

Phương pháp tốt nhất là tạo kè trong những con lạch, đập chắn nước, những con đê nhỏ; tháo nước bùn vào ruộng; chờ cho đến khi đập chắn hoàn chỉnh thì bắt đầu đắp lũy chắn ở sườn núithoải hơn hoặc phải có hệ thống đập liên tục để dẫn nước phù sa vào ruộng;phải làm ngay tại đây, cho vùng phụ cận cũng có thể hưởng lợi. Ở vùng đất màu mỡ thì trồng những cây thân cao thì cây ngô và cao lương là thích hợp nhất, cũng phổ biến nhất.

Thiếu gia quyết định như thế cũng không phải là ăn nói lung tung. Năm nay lũ lụt hàng loạt, tin tức mới truyền đến kinh thành, các quan viên đã thi nhau trốn tránh. Thiếu gia đã mang y đến Trung Châu xem qua địa hình, nghiên cứu kĩ lưỡng, bái phỏng(đến nhà học hỏi)không ít học sĩ; sau khi đã có kế hoạch hoàn chỉnh mới lặng lẽ quay về kinh thành, đến chỗ Vương đại nhân tự đề cử mình.

Khi nói đến việc hồng thủy hết thì đi khai hoang vùng núi mới, thiếu gia cũng không đồng ý. Hắn cho rằng đất màu bì xói mòn nghiêm trọng như thế, một phần nguyên nhân là do dân chúng loạn khai loạn khẩn (khai khẩn bậy bạ).

Hắn bày tỏ rõ nhận định của mình với Hà đại nhân: nếu cứ mạo hiểm khai hoang ở vùng sườn dốc, có thể làm nguồn nước bị mất đi, không bằng trồng trọt bồi đắp cho đất trên sườn núi, tu sửa nhuyễn \*\*\*, làm luống trồng trọt,trồng ruộng theo khoảnh để giữ nước, sườn núi hoang thì trồng các loại cây cỏ, kênh rạch nhỏ phải làm kè chắn, sông hồ lớn thì phải làm đập chắn. Đó mới là phương pháp thực tế.

Nói xong, Hà đại nhân không ngừng gật đầu, thu hồi hoàn toàn lòng coi thường ban đầu của mình, một lần nữa phải nhìn lại vị vương gia chưa có danh tiếng gì này. Quốc gia có người tài thế này, hà cớ gì phải sầu khổ lo lắng nữa?

Mãi cho đến canh ba đêm đó, ba người vẫn thảo luận không ngớt, đại đa số những đối thoại đó Tráng Quả nghe cũng không hiểu lắm, nhưng y có thể nhìn ra đượcý chính trong những lời bọn họ bàn luận, rằng bảo vệ thiên nhiên là biện pháp căn bản để xử lý thiên tai ở Hoàng Hà.

Rốt cục ba người đã có biện pháp cụ thể để xử lý thủy tai ở đây, nhưng vẫn không về phòng nghỉ ngơi, xem ra là đang chờ thứ quan trọng nhất vẫn chậm chạp chưa đến – lương cứu tế từ các châu huyện khác.

Lúc này, khi đã gần đến canh tư, thiếu gia vẫn luôn trấn định từ nãy đến giờ cũng đã lộ vẻ lo lắng. Lương thực là do một tay thiếu gia gom góp. Vì tự bảo vệ mình, quan viên của các châu phủ giảo hoạt như hồ ly giữ trong tay trù lương . Thiếu gia hao hết tâm tư, vì sợ bọn họ đến lúc đó lại lật lọng, còn đặc biệt điều động giáo úy nổi danh trong châu binh đến các châu áp tải, theo lý thuyết hẳn là phải tới rồi.

Ngay lúc Hà đại nhân nhịn không được chuẩn bị mở miệng hỏi thì ngoài cửa truyền đếntiếng báo vui vẻ của châu nha,“Báo cáo Ngự Sử đại nhân, Hà đại nhân, thế tử đại nhân, Lưu giáo úy phụ trách áp tải trù lương lần này cầu kiến.”

“Mau mời!” Ba người trong phòng nghe tiếng liền nhảy dựng lên.

Tiếp kiến Lưu đại nhân áp tải lương thực, Tiêu Chấn Nhân giao toàn quyền cho Hà đại nhân phụ trách việc phân lương thực. Cuối cùng, khi trăng đã mờ dần thì hắn mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên trong nửa tháng trở lại đây hắn mới có thể buông lỏng tinh thần mà an tâm đi vào giấc ngủ.

Thực sự nếu Tráng Quảkhông phải đã luyện qua võ nghệ, thân thể lại cường tráng thì chỉ sợ sớm đã ngã xuống từ lâu. Phải biết rằng y chính là người vất vả nhất. Dậy trước khi thiếu gia dậy, ngủ sau khi thiếu gia đã ngủ, đi trước thiếu gia, việc to việc nhỏ cả đường không việc nào không đến tay; hơn nữa lần này ngoại trừ phải hầu hạ thiếu gia thì y còn phải cáng đáng thêm cả một vị nhị thế tử.

Vực lại tinh thần, hầu hạ thiếu gia ngủ xong, Tráng Quả đang chuẩn bị tắt đèn rời đi thì bỗng nhiên bị người phía sau ôm lấy, ném lên giường.

“Gấp gáp rời đi như vậy là muốn đi đâu? Nhớ?” Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai.

Tráng Quả kinh hoàng không thôi, cố gắng giãy dụa, muốn đứng dậy. “Thiếu gia, đến chiều không phải còn muốn đi thăm hỏi nạn dân hay sao? Đi ngủ sớm một chút đi.” Y vẫn cố gắng thoát khỏi vòng tay hắn.

Cánh tay rắn chắc bóp cổ Tráng Quả, theo sau đó là một cơ thể rắn chắc nằm đè lên y.

“Sao? Vội đến hầu hạ Chấn Thiện thiếu gia của ngươi sao?”

“Không phải, ta chỉ muốn ngủ sớm một chút, để có sức mà làm việc vì thiếu gia.” Tráng Quả thành thật đáp.

Tiêu Chấn Nhâncười tà, “Ta muốn ngươi làm việc cho ta ngay bây giờ!” Nói xong, tay liền luồn vào y samTráng Quả, theo con đường quen thuộc nhanh chóng tìm được hai quả tiểu bồ đào kia, lập tức hai ngón tay hắn vân vê, xoa bóp mạnh mẽ; tay kia cũng không nhàn hạ, duỗi đến dưới khố tử của y.

Tráng Quảnắm chặt khố đầu (underwear –“–) của mình, khóc lóc, “Thiếu gia, đừng…” Y thật sự đã mệt chết đi được, nếu còn phải nhận sự tra tấn này nữa thì y không biết mình có còn chống đỡ nổi không.

Căn bản không để ý tới lời cầu xin của Tráng Quả. Tiêu Chấn Nhân đã nghẹn cảnửa tháng nay, dục vọng hắn đã sớm chờ được thượng thân thể y, nháy mắt đã trướng to thành màu tím đỏ, hận không thể lập tức trực đảo hoàng long (‘làm’ ngay lập tức).

“Thiếu gia… Đây là nha môn châu phủ a…” Tráng Quảmuốn nhắc nhở thiếu gia đang dục hỏa đốt người. Nếu để cho người khác biết hai người họ ở chỗ này làm gì, không cần người ta nói, Tráng Quả y có thể xấu hổ đến đâm đầu chết luôn cho rồi.

“Thế thì sao?” Biết Quả Quả không dám chống cự, Tiêu Chấn Nhânlập tức xé y phục y, thuận tay nhét xuống dưới giường.

Thấy gương mặt mỹ diễm của thiếu gia đang chăm chú nhìn nửa thân dưới của mình, còn lộ ra nụ cười \*\*\* tục,Tráng Quảthực sắp khóc thét lên. Tính dục thiếu gia luôn cường thịnh, khi còn ở nhà lúc nào cũng muốn y, mỗi lần không biến y thành thê thê thảm thảm thì nhất định không dễ dàng buông tha. Mà lần này đã cáchgần hai mươi ngày, dùng đầu ngón chân mà nghĩ cũng biết chính mình có bao nhiêu bi thảm.

Tiêu Chấn Nhân nuốtnước miếng, nhìn bữa tiệc lớn đã trông mong lâu nay giờ hiện ra trước mắt, hắn nghĩ phải làm cách nào mới tận tình thưởng thức được. Thân thể luôn làm việc được rèn dũa cẩn thận lộ vẻ chắc nịch tinh tráng, mao phát lưa thưa nhạt màu, tứ chi thon dài hữu lực, màu da ngăm đen, đôi tay không trắng nõn trơn mịn, nhưng vẫn có thể khơi mào dục vọng tối nguyên thủy ẩn sâu trong lòng hắn.

Từ lần đầu tiên di tinh tới nay, mỗi lần nhìn đến Quả Quả hàm hậu khỏe mạnh, háng bộ hắn đều xôn xao. Mười bốn tuổi năm ấy lần đầu muốn y, về sau lại muốn ngừng mà không ngừng được. Nhìn Quả Quả hai mắt hồng hồng, đáng thương hề hề nhìn mình, hi vọng mình hạ thủ lưu tình, sắc dục cuộn trào như biển của hắn rốt cuộc không khống chế nổi nữa!

## 7. Chương 7

Tiêu Chấn Nhânđược tận tình phát tiết giờ cả người nhẹ nhàng khoan khoái đi gặp nạn dân; trên đường còn đụng phải Tiêu Chấn Thiện, hai người cùng nhau lên đường. KhiTiêu Chấn Thiện hỏi vì sao không thấy Tráng Quả, Tiêu Chấn Nhân nhẹ nhàng bâng quơ cho biết, Tráng Quả bị mình phái đi chỗ khác làm việc rồi.

Mà Tráng Quả lúc này mang thân thể đầy dấu vết bị tra tấn trong ba canh giờ, nằm trên chiếc giường lớn hoa lệ trong gian phòng phủ sắp xếp cho Khâm sai ngự sử, hôn mê bất tỉnh.

Nhiệt tình tiếp kiến, dân chúng chỉ còn thiếu điều không đem hắn coi như thần mà thờ. Tiêu Chấn Nhâncố gắng chịu đựng, mỉm cười an ủi dân chúng đang chen chúc nhau, báo cho bọn họ biết, hoàng thượng không quên bọn họ, thề cùng chư vị bách tính cùng vượt qua cửa ải khó khăn này; ngụ ý: thỉnh đừng quên ân đức của hoàng đế.

Về phần vì sao Tiêu Chấn Nhânlại ở đây, trong thời cơ tốt nhất này vì Chính Hoàng mua chuộc lòng người, hắn đều có thâm ý cả. Mặt khác, hắn cũng biết rõ từng câu từng từ hắn nói ở đây hôm nay, chắc chắn sẽ truyền đến tai đương kim thánh thượng không sót một chữ.

Rốt cục cũng thoát khỏi nạn dân đang kích động, khi hắn đang chuẩn bị đi xem Tráng Quả thế nào thì bị người gọi lại. Nghe thanh âm, không cần quay đầu cũng biết đó là nhị ca Tiêu Chấn Thiện của mình.

Tiêu Chấn Nhân mặt nhăn nhíu mày,cân nhắc có nên làm bộ như không nghe mà bước nhanh rời khỏi hay không, nhưng khi hắn còn chưa quyết định thì người đã tới phía sau rồi.Tiêu Chấn Nhân nhanh chóng xoay người. Ngoại trừ Quả Quả, hắn không có thói quen để cho người khác đứng trong phạm vi có thể uy hiếp đến mình, nhất là ở phía sau.

Nhớ rõ khi mình mới đến Tiêu phủ đã bị người từ phía sau đánh một chưởng, thiếu chút nữa thành bệnh căn. Nếu không phải Quả Quả liều mạng lên Âm Sơn hái Chu quả cho mình ăn thì… Hừ!

Mà lúc ấy Quả Quả mới mười hai tuổi, chỉ vì nghe đại phu nói chỉ có Chu quả mới có thể trị mà không quản an nguy của bản thân… Nhân họa đắc phúc(phúc trong họa/ người gặp họa nhưng lại có cái may mắn khác), hắn ăn Chu quả vào lại có thêm ba mươi năm công lực, cũng không uổng công Quả Quả của hắn.

“Ách, Tứ đệ, ta có lời muốn nói với ngươi, không biết ngươi có rảnh không?”Tiêu Chấn Thiệncó vẻ khó xử.

Đến đây, cái gã muốn nói có lẽ là mục đích gã đi chuyến này a.Tiêu Chấn Nhân thầm nghĩ.

“Vậy đến phòng nhị ca đi.” Nhìn bộ dáng Tiêu Chấn Thiệnkhông hiểu, hắn giải thích, “Chỗ nhị ca thanh tĩnh, chỗ của ta lại hay có người đến bất ngờ, khôngđược yên.” Nếu mình khônglưu tâm thì cũng khôngđược cho phép người đến quấy rầy. Mặt khác, hắn cũng không muốn cho người khác biết chuyện mình và Tráng Quả thân mật thế nào, nhất là người trong Tiêu phủ.

“Được rồi, vậy phiền Tứ đệ đi đến đó một lát.” Tiêu Chấn Thiện cười nói.

Nghe lời Tiêu Chấn Thiện nói xong, Tiêu Chấn Nhân càng khẳng định kế hoạch hành động của mình. Nếu lời Tiêu Chấn Thiện nói là thực, như vậy không thể nghi ngờ gã chính là cánh tay đắc lực; sau này nếu muốn mở rộng sự nghiệp thì hắn cũng cần người giúp đỡ đắc lực. Kiểm tra lời thật giả của gã là cách tốt nhất, ngay cả gã cũng không thể bỏ qua phú quý đã vào tay.

Hắn suy xét trong lòng, nên nhân lúc này mà sửa chữa và thay đổi lại một chút.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trở lại trong phòng, Tráng Quảvẫn chưa tỉnh lại, xem ra là mình đã làm y mệt chết rồi. Cũng khó trách, gần nửa tháng nay bôn ba như thế, ngay cả mình cũng mệt mỏi không nguôi, không ngã gục mới là lạ.

Nhấc chăn lên, lộ ra thân thể cường tráng đầy dấu vết hoan ái, lại tách hai chân không thể khép chặt, hắn nhanh chóng theo đường cũ tìm được tiểu huyệt nho nhỏ bị mình tra tấn đến sưng đỏ không chịu nổi kia, móc lượng lớn bạch trọc ứ đọng bên trong ra. Có lẽ là không cẩn thận, đụng vào miệng vết thương, làm thân mình Tráng Quảrun rẩymột chút.

Tiêu Chấn Nhân cầm lấy khăn ướt giúp y lau rửa thân thể sạch sẽ, lại bôi dược lên, rồi mới đắp lại chăn. Các động tác liên tiếp nhau có vẻ vô cùng thuần thục.

Chờ tới tối, hắn lại gọi y dậy ăn cơm, ăn xong lại cho y ngủ, không cần y phải hầu hạ nữa. Ở bên ngoài, nếu có thể đối tốt với y chút nào thì đối tốt chút ấy, đợi sau khi trở về…

Tiêu Chấn Nhân sờ sờ mái tóc đen của Quả Quả. Đây là cách duy nhất bây giờ ta có thể bảo vệ ngươi.Cố gắng chờ một chút, đến khi tất cả chấm dứt, ta sẽ dẫn ngươi rời khỏi Tiêu phủ; khi đó ta sẽ cho ngươi biết, ta có bao nhiêu…

Thừa dịp Tráng Quả ngủ say, Tiêu Chấn Nhân chuồn raphủ nha, đi hoàn thành mục đích khác mà hắn phải tới đây.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày thứ hai, ngày thứ ba… Suốt một tháng đều ở khu vực bị nạn.

Hai vị thiếu gia cùng những người dân khơi thông đường sông, cùng nhau thương lượng xem làm thế nào mới có thể loại bỏ cát đọng một cách hiệu quả nhất. Đến khi thực hiện, thậm chí có mấy lần đụng phải đoạn hồng (断洪), làm vài người đã mất tích hoặc tử vong; ngay cả Tráng Quả cũng thiếu chút nữa bị dòng lũ cuốn trôi. Y không biết bơi, nếu không phải thiếu gia kịp thời cứu thì chỉ e y cũng đã chết mất xác rồi.

Mệnh cứu được, nhưng y suýt chút nữa bị ngôn từ thô bạo của thiếu gia mắng chết. Ai, quên đi, mệnh là do thiếu gia cứu, hắn muốn mắng thế nào thì cứ để hắn mắng đi; chỉ là thiếu gia cứu hắn lần này, làm cho Tráng Quả y cảm động đến rơi nước mắt!

Hôm nay lại giống như mấy ngày bình thường, bọn họ điđếnThái khang đê ở Trần Châu phủ xem xét.

Chỉ thấy bởi vì mấy ngày liền mưa to, nước sông dâng cao, sức nước tăng mạnh.

Tiêu Chấn Nhân chỉ bờ sông nói, “Các ngươi xem, mực nước dưới lòng sông sẽ còn cao hơn bờ sông, xem ra nơi này cũng nguy hiểm. Tô đại nhân, thỉnh ngài lập tức sơ tán dân chúng xung quanh Thái Khang đê này ngay.”

Huyện lệnh Trần Châu phủ tùy thời chờ mệnh luôn miệng vâng dạ, lập tức phái nha dịch sơ tán dân chúng.

Mấy ngày liên tiếp, vị Ngự sự đại nhân trẻ tuổi này phân tích rõ ràng, phán đoán của hắn gần như đúng hết, đã sớm được duy tôn là thần nhân(thần tiên), tất nhiên đối hắn là nói gì nghe nấy.

Huyện lệnh Trần Châu phủ chờ bọn nha dịch tuân lệnh rời đi liền nịnh bợ Tiêu Chấn Nhân, “Đại nhân quả nhiên là thần cơ diệu toán, bác học nghiễm tri (học rộng biết nhiều), chẳng biết có thể chỉ cho đệ tử một vài thứ đượckhông?”

Tiêu Chấn Nhân căn bản là mặc kệ, đến khi đảo mắt nhìn thấy Tráng Quả cũng là vẻ khâm phục và khó hiểu lộ rõ trên mặt thì không khỏi đắc ý cười rộ lên. Dù sao hắn vẫn còn là hài tử mới mười sáu tuổi, muốn biểu hiện mình trước mặt bề trên mà.

Tiêu Chấn Nhân thanhthanh giọng, thản nhiênnói, “Nguyên nhân là do bùn lầy tích tụ lâu năm. Một lượng bùn lớn tích tụ tại hạ du(hạ nguồn), thời gian lâu dài như thế sẽ làm lòng sông cao hơn mặt đất trên bờ sông, đây là nguyên nhân làm hồng thủy phá vỡ cả đê.”

“Như vậy chỉ cần chặn thượng du(thượng nguồn) Hoàng Hà lại là được, không phải sao?” Huyện lệnh Trần Châu phủ tự cho là thông minh nói.

“Vậy ngươi cứ chờ cả Đại Á hoàng triều sẽ ngập một nửa trong nước đi.” Tiêu Chấn Nhân lạnh lùng châm biếm.

Đột nhiên không trung âm u như bị Ngọc hoàng đại đế làm đổ nghiên mực, lập tức tối đen.

“Nguy rồi, xem ra là mưa to đó, mọi người mau rời khỏi đê, chạy đến chỗ cao đi!” Tiêu Chấn Nhânthét gọi mọi người chạy đến chỗ cao. Lời còn chưa dứt, mưa to đã ập tới, nháy mắt làm mọi người ướt sũng.

Xem ra huyện lệnh chưa bao giờ chịu gian khổ thế này, chạy trốn còn nhanh hơn cả đại nhânTiêu Chấn Nhân. Cũng không sợ đắc tộiTiêu tiểu vương gia, mà chạy vượt cả mặt gã.

Tráng Quả một lòng bảo vệ phía sau Tiêu Chấn Nhân để ngừa vạn nhất.

Đột nhiên phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, “Vỡ đê——!”

Nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy Tiêu Chấn Thiện đẩy nha dịch đượcHà đại nhân phái đến bên cạnh mình; đê vỡ lập tức bị nước sông cuốn trôi đi. Sự tình xảy ra quá nhanh, chờ đến khi Tráng Quả phản ứng đượcmới hô lớn một tiếng, “Nhị —— thiếu gia!” Thân ảnh gã đã bị dòng nước xiết cuốn trôi mất tăm.

Tráng Quả quýnh lên, bị Tiêu Chấn Nhân giữ chặt.”Ngươi đithì được ích gì? Muốn thủy quỷ (quỷ nước aka người chết đuối >.<) nhiều="" hơn="" một="" người="" sao?="" chờ="" nước="" rút="" sẽ="" phái="" người="" tìm="" sau.="" kĩ="" năng="" bơi="" của="" nhị="" ca="" không="" tồi,="" cát="" nhân="" thiên="" tướng,="" hẳn="" là="" không="" sao="" đâu.”="" tiêu="" chấn="" nhânan="" ủi="" tráng="" quả="" như="" đang="" an="" ủi="" chính="" mình.="" huyện="" lệnh="" trần="" châu="" phủ="" thấy="" sức="" nước="" như="" vậy="" đã="" sớm="" sợ="" tới="" mức="" hai="" chân="" phát="" run,="" hiện="" giờ="" tiểu="" thế="" tửcủa="" tiêu="" vương="" quan="" giai="" lớn="" hơn="" mình="" không="" biết="" bao="" nhiêu="" lần,="" lại="" bị="" nước="" lũ="" cuốn="" đi="" ở="" khu="" vực="" mình="" cai="" quản,="" mắt="" thấy="" cơ="" hội="" sống="" là="" ít="" đến="" đáng="" thương,="" không="" khỏi="" ngồi="" đó="" than="" thở,="" xem="" ra="" mũ="" ô="" sa="" của="" mình="" khó="" mà="" giữ="" được.="" cả="" mười="" ngày="" tiếp="" theo,="" châu="" phủ="" phái="" ra="" tận="" năm="" nghìn="" châu="" binh="" vẫn="" không="" tìm="" được="" tin="" tức="" hay="" thi="" thể="" gì="" của="" nhị="" thế="" tử="" tiêu="" phủ.="" kỳ="" thật="" trong="" lòng="" mọi="" người="" đều="" biết="" rõ,="" hồng="" thủy="" như="" thế,="" nếu="" muốn="" cứu="" sống="" được="" là="" điều="" không="" thể,="" có="" lẽ="" thi="" thể="" đã="" không="" biết="" ở="" đâu,="" bây="" giờ="" có="" thể="" đã="" trôi="" ra="" biển="" rồi="" cũng="" nên.="" mười="" ngày="" sau,="" khâm="" sai="" ngự="" sử="" đại="" nhân="" hạ="" lệnh="" ngừng="" tìm="">

## 8. Chương 8

Hành trình đến Hoàng Hà cuối cùng diễn ra trong ba tháng. Tên của Khâm sai Ngự Sử Tiêu Chấn Nhânlần đầu tiênđược ghi lại trong chính sử Đại Á hoàng triều.

Sách sử viết, “…Nhi tử của Tiêu vương -Tiêu Chấn Nhân phong đầu sơ hiển(làm việc lần đầu tiên đã hiển danh), trị thủy ở Hoàng Hàcó lợi cho bách tính, công tại thiên thu(công lao ghi lại nhìn đời), Đại Á hoàng triều được củng cố chính quyền, trấn an dân tâm, công này không thể nói hết được…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Cùng ngày, trong Tiêu vương phủ. Tiêu tiểu vương gia chiến thắng trở về, mang đếnvinh dự vẻ vang, cũng mang theo tiếng khóc bi ai – Nhị thế tử Tiêu phủ chết trong dòng nước dữ.

Tiêu Ngọc Cầmđến tiếp kiến tiệc tẩy trần cho tứ ca Tiêu Chấn Nhân, lão phu nhân cũng khó có dịp ra khỏi nam ốc, đi đến Nhâm Tâm cư.

Đương nhiên,Tiêu vương cũng trở về phủ gặp nhi tử của mình. Lúc đầu, khi biết tin hoàng thượng lệnh cho Tiêu Chấn Nhân đi xử lý thủy tai ở Hoàng Hà, cứu viện nạn dân, ông đã không đồng ý; bây giờ hắn lại có thể thuận lợi làm xong nhiệm vụ, trở về nhà, đương nhiên là bỏ xuống bất an trong lòng, trên mặt hiện rõ vẻ rạng rỡ vui mừng.

Ngũ thế tử Tiêu Chấn Vũ, lụcthế tử Tiêu Chấn Nam vọt tới Nhâm Tâm cư,lên án Tiêu Chấn Nhânkhông chiếu cố nhị ca cho tốt, làm nhị ca táng thân trong nước. May mà Tiêu Chấn Vũcó thể khống chế tính tình của mình. Tiêu Chấn Namcất tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa mắng. Phút chốc, Nhâm Tâm cưbỗng ồn ào náo nhiệt.

Mọi người trong khách thính ở Nhâm Tâm chia nhau ngồi xuống.

Tiêu vươngTiêu Trì Viễn giận dữ khiển tráchTiêu Chấn Nam, “Lúc trước là Chấn Thiện tự mình muốn theo, bây giờ xảy ra vạn nhất, ngươi khóc lóc với tứ ca ngươi cái gì?”

Tiêu Chấn Nhân vẻ mặt bi ai nhìn lục đệ của mình, há mồm nói, “Lục đệ, đều do ta. Nếu lúc trước ta có thể chú ý hơn một chút, hoặc là không cho nhị ca theo, nhị ca sẽ không…” Thanh âm có vẻ rất đau lòng.

“Không phải, là ta không chiếu cố nhị thiếu gia tốt, là ta không tốt. Thiếu gia lúc ấy muốn dẫn mọi người, căn bản không có cách nào chú ý đến nhị thiếu gia đã bị rơi xuống. Nếu ta có thể theo sát bên cạnh nhị thiếu gia…” Tráng Quảkhông muốn thấy thiếu gia tự trách, vội vàng đứng ra thỉnh tội với mọi người.

“Một tên hạ nhân như ngươi mở miệng cái gì! Câm miệng cho ta!” Tiêu Chấn Nhân cả giận nói. Cái đồ ngốc này! Y muốn đâm đầu vào chỗ chết sao?

“Vâng… Thiếu gia.” Tráng Quả bị hắn khiển trách trước mặt mọi người, xấu hổ đỏ bừng cả mặt, thối lui đến phía sau Tiêu Chấn Nhân.

“Là thế sao? Lục đệ, tứ ca đã cố gắng hết sức rồi. Tứ ca cũng không muốn nhị ca xảy ra chuyện như vậy mà, đúng không?” Tiêu Ngọc Cầm ở đông ốc ra mặt an ủi Tiêu Chấn Nam.

Tiêu Chấn Nhân nhìn Tiêu Ngọc Cầm, không khỏi cảm thấy rét lạnh. Nữ nhân này là cùng phụ dị mẫu với nhị ca, điêu ngoa xảo trá, dù có không gặp nhau đi nữa mà nàng cũng không có một chút tình cảm xót thương nào. Tuổi còn nhỏ mà đã như thế! Hừ! Xem ra phải cẩn thận với nàng ta, không thể bởi vì nàng là nữ tử mà khinh thường nàng. Đại sự thường thua trên tay những người như thế này đây.

Tiêu Chấn Vũ kéo Tiêu Chấn Nam qua, ý bảo cậu đừng làm khó Tiêu Chấn Nhân nữa.

Thấy tâm trạng mọi người đã bình ổn, Tiêu vương lúc này mới phân phó, nên vì nhi tử mà làm tiệc đón gió tẩy trần. Bỗng nhiên lão phu nhân ngồi ở vị trí chủ vị lên tiếng, “Chuyện này không ai trách được, muốn trách thì trách đám nô tài khôngtrông coi chủ tử cẩn thận. Để tên kia đi nhận gia pháp đi, cũng cấp cho đông ốc một công đạo. Ngươi cho hạ nhân đến chủ ốc bày yến hội đi.”

Tiêu vương nhíu mày, theo lời lão bà mà phân phó.

Tráng Quả nghe lão phu nhân lên tiếng, chỉ xoay người rời khỏi, đi đến hình phòng, tự thỉnh gia pháp.

Tiêu Chấn Nhân siết chặt hai tay, liều mạng nhẫn nại, không dám liếc nhìnTráng Quả một cái, mỉm cười cùng mọi người tán gẫu hương tục dân tình (tập quán sinh hoạt và nguyện vọng của dân) vùng Hoàng Hà, đối với câu hỏi của lão phu nhân và Tiêu vương cũng tri vô bất ngôn , thái độ cũng là tất cung tất kính.

Đang nói vui vẻ sôi nổi, quản gia ở chủ ốc tiến đến báo, yến hội đã chuẩn bị tốt.

“Tiêu Trọng, đi thỉnh phu nhân đến yến hội.” Tiêu vương như là đột nhiên nhớ tới, nói với quản gia.

“Đã phái người đi thỉnh, nhưng phu nhân nói thân thể cảm thấy không khỏe, không muốn làm ảnh hưởng đến hưng trí của mọi người.” Quản gia Tiêu Trọng trả lời rành mạch.

“Mỗi lần đều như vậy! Nàng muốn tới lúc nào thì thân thể mới tốt được?” Tiêu vương cả giận nói.

“Nữ nhân gia luôn luôn có cái ốm đau mà nam nhân gia không thể hiểu. Ta thấy nếu nàng nói không khoẻ thì tối nay miễn đi.” Lão phu nhân nhìn Tiêu Chấn Nhân lên tiếng.Tiêu Chấn Nhân không thèm để ý, cười cười với Tiêu vương, “Phụ vương, nếu phu nhân không khoẻ, con thấy cũng không cần miễn cưỡng. Chờ xong việc, con lại đi thỉnh an phu nhân là được rồi.”

“Ân.” Tiêu vương thấy sao cũng được, gật gật đầu.

“Đại thiếu gia đang làm việc bên ngoài, nói là đang trên đường trở về. Tam thiếu gia… Tam thiếu gia nói thiếu gia bề bộn nhiều việc, không có thời gian lại đây. Đại gia cùng tam gia đã ở yến thính chờ.” Quản gia Tiêu Trọng bổ sung.

Trong yến hội, Tiêu vương hỏi Tiêu Chấn Nhân có tính toán gì sau này không,Tiêu Chấn Nhân hồi đáp, “Một tháng sau chính là khoa khảo, con chuẩn bị dự thi, lấy thực lực đoạt quan chức.”

“Ngươi có cần phải làm vậy không? Chỉ với nhiệm vụ lần này hoàn thành xuất sắc như thế, thỉnh Chính Hoàng chức quan tứ phẩm là chuyện tất nhiên, tội gì phải…” Tiêu vương buông chén rượu, khó hiểu hỏi nhi tử này. Ông vẫn không biết nhi tử này đang suy nghĩ cái gì.

“Nếu làm như vậy sẽ cho người khác mượn cớ, cũng để cho người khác biết rằng nhi tử của Tiêu vương cường tướng thủ hạ vô nhược binh (dưới tay tướng mạnh không có binh hèn aka hổ phụ vô khuyển tử), không chỉ trông chờ vào sự che chở của phụ vương.” Tiêu Chấn Nhân nhã nhặn lau lau ngón tay vừa bóc tôm khi nãy, không nhanh không chậm nói.

“Nếu ngươi nắm chắc như thế, ta đương nhiên cũng không có gì để phản đối; nhưng đừng để bây giờ tự tin như thế, đến lúc đó lại làm chuyện khiến ta mất mặt.” Tiêu vươngcảnh cáo hắn trước.

“Đó là đương nhiên.” Tiêu Chấn Nhân đáp.

Cứ như vậy, bữa cơm nói làm yến tiệc đón gió tẩy trần, không bằng nói là đại yến mọi người khảo vấn, thật vất vả mới chờ đến lúc chấm dứt.

Tiêu Chấn Nhânmột người vẫn trấn định như thường, bộ dạng như cơm no rượu say thỏa mãn đi về Nhâm Tâm cư; kỳ thật trong lòng hắn đã gấp đến độ bốc khói. Khôngbiết Quả Quả ra sao rồi? Thương thế có nặng không?

Chính hắn vốn đang muốn đêm nay cùng Quả Quả tận tình mây mưa một phen, giờ lại… Lão bà chết tiệt kia!

Sắp đến phạm vi Nhâm Tâm cư, Tiêu Chấn Nhân nện bước nhanh hơn.

“Tứ ca, từ từ, tứ ca, từ từ chờ ta với…” Thanh âm mềm mại từ phía sau truyền đến.

Tiêu Chấn Nhânxoay người, dùng ánh mắt khinh thường nhìn đường muội Tiêu Ngọc Cầm. Tâm ý nàng ta đối với mình, có lẽ từ trên xuống dưới ở phủ này ai mà không nhìn thấy. Lần trước lão bà nói phải giúp mình chọn lựa thê tử, có lẽ là muốn đề cử nàng rồi. Pháp luật của Đại Á hoàng triều có quy đình, đường huynh muội hay biểu huynh muội đều có thể hôn giá (kết hôn) .

Hắn cố kìm tính tình, xoay người, “Không biết tiểu muội có chuyện quan trọng gì không?”

“Ta…Ngọc Cầmnghĩ, tứ ca lần này bôn tẩu bên ngoài vì chuyện thủy tai của Hoàng Hà, lại chỉ dẫn theo một hạ nhân, đương nhiên là hầu hạ không chu toàn. Ta cố ý lại đây hỏi xem tứ ca có gì cần không, tiểu muội có thể chuẩn bị cho tứ ca. Đợi lát nữa, ta sẽ cho nha hoàn tiểu Lệ đưa chút bổ tinh (thuốc bổ nói chung, không phải loại bổ thận tráng dương đâu) đến đây.”Vò vò cái khăn trong tay, Tiêu Ngọc Cầm xấu hổ nói.

“Không cần, ta không thiếu cái gì, nếu thiếu sẽ bảo người đưa đến cho ta, không nhọc tiểu muội phải quan tâm. Về phần bổ tinh hay gì gì đó cũng đừng đưa đến. Hôm nay ta mệt mỏi, muốn nghỉ sớm.” Tiêu Chấn Nhân mặt không chút thay đổi nói.

Bộ dáng lã chã chực khóc, Tiêu Ngọc Cầm ngẩng đầu, cầm lấy khăn tay chấm chấm khóe mắt, “Nếu vậy thì Ngọc Cầm không quấy rầy tứ ca nghỉ ngơi nữa. Tứ ca…”

Không kiên nhẫn đánh gãy lời nàng còn muốn nói, Tiêu Chấn Nhân gật gật đầu, “Ta về đây, tiểu muội cũng nghỉ sớm đi.” Nói xong liền xoay người đi luôn.

Phía sau, ánh mắt Tiêu Ngọc Cầm mang nỗi oán hận lẫn hâm mộ nhìn theo bóng dángTiêu Chấn Nhân rời đi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trở lại Nhâm Tâm cư, Tiêu Chấn Nhân cũng không đi đến phòng mình mà là đến căn phòng bên trái ở lầu dưới của Tráng Quả.

Đẩy cánh cửa khép hờ ra, đi vào gian phòng được thu dọn gọn gàng sạch sẽ, đồ vật thưa thớt, theo ánh trăng liền nhìn thấy Quả Quảđang nằm trên giường.

Tiêu Chấn Nhân thắp ngọn đèn trên bàn, chuyển qua thân ảnh trên giường, hắn không khỏi hít một ngụm lãnh khí!

Quả Quả của hắn bị người đánh cho mình đầy thương tích! Trên lưng không biết đã chịu bao nhiêu roi, vết roi giăng khắp nơi; cũng không biết y làm sao có thể trở về phòng.

Tuy hắn có lúc cũng đánh Quả Quả, nhưng chỉ là vết thương trên da thịt, sẽ nhanh chóng lành lại, chưa bao giờ hắn thật sự nhẫn tâm tra tấn y như thế này; mà có nhiều lần tính sự giữa hai người, đối với Quả Quả đơn thuần lại không có kinh nghiệm mà nói thì mới xem như tra tấn, nhưng phương thức biểu lộ tình yêu của hắn đối với y thì y chỉ có thể tiếp nhận thôi, chờ sau này quen rồi, nói không chừng còn có thể thích nữa.

Nói tóm lại, Quả Quả là người của hắn, hắn muốn tra tấn thế nào, phá hư ra sao đều tùy ý hắn; nhưng điều đó không có nghĩa là người khác cũng có thể làm vậy!

Bộ mặt Tiêu Chấn Nhânlộ vẻ hung dữ, trở lại phòng mình lấy thuốc mỡ, dọc đường còn tính xem nên đòi lại thế nào.

Đầu tiên phải tìm được lý do nào đó, phế đám người trong hình phòng đi. Sau đó… Tiêu Chấn Nhân lạnh lùng cười. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt. Từ trước đến nay, người khác kính hắn hai thước, hắn kính người ta một trượng; người khác đánh hắn một quyền, hắn chính là điển hình của kẻ làm thế nào cũng phải đòi về nửa cái mạng của kẻ đó.

(nói đơn giản thì anh là người ân oán rõ ràng, người nào tốt với anh thì anh đối tốt gấp bội với người ta, mà người nào xử tệ với anh (hay người của anh) thì… amen, chúa phù hộ cho kẻ đó >.<) vốn="" hắn="" muốn="" đối="" phó="" với="" kẻ="" giết="" mẫu="" thân,="" chủ="" mưu="" đốt="" tạng="" hương="" sơn="" trang="" trước;="" nhưng="" bây="" giờ="" hắn="" không="" muốn="" buông="" tha="" cho="" tên="" nào="" dám="" làm="" chuyện="" có="" lỗi="" với="" quả="" quả="" và="" hắn="">

## 9. Chương 9

Đại Á hoàng triều, năm Hòa thứ hai mươi mốt, kim thu ân khảo(khoa thi cử hành vào mùa thu), chia thành hai khoa: văn khoa và võ khoa, cuối tháng mười, ân khảo chấm dứt.

“Trời bắt đầu lạnh rồi, thiếu gia.” Hai tay Tráng Quảrun rẩy, phủ thêm áo choàng cho Tiêu Chấn Nhân.”Thiếu gia khoác cái này vào, đừng để bị lạnh.”

Không lên tiếng, yên lặng đểTráng Quảkhoác thêm áo choàng thâm tử sắc (màu tím sẫm) bằng nhung.Tiêu Chấn Nhânhất cằm lên, làm y có thể dễ dàng thắt nút áo.

Hôm nay là ngày thứ hai sau khi ân khảo hoàn thành. Đã buồn chán ở trường thi những hai ngày, Tiêu Chấn Nhân mang theo Tráng Quả ra ngoài tản bộ, hít thở không khí.

Vì hai ngày liên tiếp tham gia văn thí võ thí(thi văn thi võ), khiến cho tâm tình hắn buồn bực; hơn nữa hắn vô cùng chắc chắn kết quả của mình trong lần thi này. Ngày mai, Chính Hoàng có lẽ sẽ công bố hắn là song khoa Trạng Nguyên (người đứng đầu ở cả văn và võ) a. Có hắn tham gia khoa thí này, ngoài hắn ra, Chính Hoàng cũng không còn lựa chọn nào khác. Nghĩ như vậy, hắn liền thừa dịp hôm nay nhàn rỗi, đi ra ngoài giải sầu.

Tráng Quả tựa như cái bóng của hắn, theo sát phía sau thiếu gia của y, đôi lúc sẽ ngẩng đầu nhìn mấy quầy hàng nho nhỏ ven đường, vẻ mặt hâm mộ. Y không có hoài bão lớn lao gì, chỉ cầu đời này có thể ăn no mặc ấm hoặc làm nông hoặc mở một cửa tiệm nhỏ buôn bán là được rồi, sau đó sẽ thú một nữ hài nông gia(con gái nhà nông), sinh hai hài tử, cứ thế mà sống yên ổn cả đời. Y không muốn cả đời bị đối đãi như gia nô, lại càng không muốn hài tử của mình cũng thành nô bộc.

Nếu có thể, y sẽ vô cùng vô cùng yêu thương thê tử của mình, tuyệt đối không đánh nàng mắng nàng, làm hết khả năng để nàng được hạnh phúc. Y sẽ cho hài tử của y mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, không cần nhỏ tuổi mà phải xem sắc mặt người khác để sống, cũng không để chúng nơm nớp lo sợ mỗi ngày đều bị người kị hận (đố kị, ghen ghét, thù hận), mỗi ngày đều phải tính toán này nọ.

Đương nhiên muốn thực hiện điều đó, điều kiện tiên quyết là y phải thành một người tự do, mà cả đời này của y sớm đã bị thiếu gia mua đứt rồi.

Nhớ khi rời khỏiTạng Hương sơn trang, đi theo Vương gia cùng thiếu gia đến Tiêu phủ, y được Vương gia cho biết, nếu muốn ở lại Tiêu phủ thì phải kí khế ước bán mình. Thiếu gia không hiểu, hỏi cái gì là khế bán mình? Vương gia nói cho hắn, chính là bán mình cho một người khác, cả đời khôngđược rời khỏi. Thiếu gia cái hiểu cái không gật đầu.

Khi y từ trên tay quản gia Tiêu Trọng tiếp nhận khế bán mình, mới vừa in lại dấu ngón tay cái của mình, khế bán mình đã bị đoạt đi. Phía trên khế bán mình(chỗ tên người mua), hắn in nguyên một bàn tay phải dính đầy mực lên, lưu lại một dấu tay nho nhỏ. Sau này y mới nghe được quản gia nói, hình như thiếu gia không giao nó cho người ở từ đường (người trong gia tộc, ý chỉ người nhà họ Tiêu) giữ. Như vậy, khế bán mình của y chỉ có thể là do thiếu gia giữ.

Vài năm sau, y đã từng hỏi thiếu gia, xem có thể cho y làm một thường dân được không. Y chỉ nghĩ đơn giản, đến lúc đó, thiếu gia cũng lớn, thế lực cũng lớn hơn, người hầu hạ bên người thiếu gia hẳn cũng không cần y nữa. Y nghĩ thiếu gia sẽ xem xét mình hầu hạ thiếu gia nhiều năm, nói không chừng sẽ đáp ứng thỉnh cầu của mình cũng nên.

Về phần…Tráng Quả đỏ mặt, nghĩ thầm, khi đó mình cũng đã lớn tuổi, có lẽ thiếu gia cũng không còn hứng thú nữa.

Tráng Quảkhông biết mở lời với thiếu gia thế nào, một đường ảo tưởng đến cuộc sống tự do sau này của mình, bảo trì trầm mặc đi theo phía sau thiếu gia.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên đường phố đại loạn, Tráng Quả cảnh giác chăm chú nhìntình huống xung quanh, phòng hộ tốt bên người thiếu gia.

Hình như là ngựa bị hoảng loạn! Hai con tuấn mã màu trắng kéo theo một chiếc hương xa (xe thơm. Ý chỉ xe của phụ nữ) hoa lệ, nổi điên phóng như bay trên đường phố. Mắt thấy ngựa sẽ vọt thẳng vào mình, tiểu hài tử đứng chết trân tại chỗ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tráng Quả lập tức vọt ra, xông đến ôm lấy tiểu hài tử.

Tiêu Chấn Nhân vừa thấy Tráng Quảliều mình xông ra, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, lắc đầu, cũng phi thân đi ngăn cản con ngựa điên kia.

Hai người một trước một sau xuất chưởng, bổ xuống cổ hai con ngựa kia một chưởng.

Hai con ngựa lay động, bốn chân cong xuống, quỳ rạp trên đường.

Đám người đang kinh hoảng bốn phía dần tụ tập lại, nhìn về phía đương sự hai người họ, chỉ thấy hắc y nhân kia tựa hồ đi theo nam tử dáng người thon dài, mặt đầy xấu hổ xoay người giải thích gì đó với chủ tử khoác áo choàng tử sắc; nhìn kĩ lại thì thấy vị chủ tử kia còn rất trẻ tuổi. A! Thì ra là một nam nhân tuấn mỹ, không biết nữ tử nhà ai có phúc khí mà có thể lấy được quý công tử ấy.

Nhìn người mặc áo choàng tử sắc kia thì biết nhất định là quan viên tứ phẩm trở lên, nhưng nhìn tuổi hắn như vậy cũng không giống người đã làm quan trong triều; đã không phải quan viên mà lại mặc đồ tử sắc thì chỉ còn có thể là vương tôn công tử mà thôi.

Mặt Tiêu Chấn Nhân lộ vẻ tức giận, nhìn Tráng Quả đang cúi người.

Đại khối đầu (aka đầu gỗ, thường dùng để mắng những người ‘chậm tiêu’) chết tiệt này! Vết thương trên người vừa khỏi liền làm xằng làm bậy! Xem ra không hảo hảo giáo huấn y thì y không nhớ được – Phải làm y nhớ được, thân thể y cũng là của ta!

“Được rồi! Hứng thú hôm nay cũng bị ngươi làm hỏng hết rồi! Hồi phủ!” Tiêu Chấn Nhân làm bộ phẫn nộ.

“Vâng, thiếu gia. Thiếu gia, thật xin lỗi! Tráng Quả không phải cố ý phá hư hứng thú của ngài, nhưng tiểu hài tử kia…” Đầu lưỡi Tráng Quả thắt lại cứng đơ, tận lực giải thích với thiếu gia nhà y.

“Đủ rồi!” Cố ý đánh gãy lời y, Tiêu Chấn Nhânliếc nhìn y một cái, không nói tiếng nào mà quay người đi, làm Tráng Quả sợ tới mức càng không biết nói gì cho phải.

Bình thường thiếu gia đã không muốn nói chuyện với y, cơ bản là bởi hắn là người trên, có lẽ đến tám chín phần mười là sợ người ta nói này nói nọ.

Tiêu Chấn Nhân giận dữ bỏ đivà Tráng Quả nhanh chóng đuổi theo phía sau đều không chú ý tới, từ trong chiếc xe ngựa hoa lệ kia là đôi mắt đẹp đến động lòng người đang chăm chú nhìn họ. Chính xác mà nói, đôi mắt này vẫn luôn chú ý đến chủ tử Tiêu Chấn Nhân. Dù có thế nào thì bọn họ cũng đã cứu mệnh của nàng, một hạ nhân như thế mà cũng gây sự chú ý không dứt của vị vạn kim chi khu(~ càng vàng lá ngọc) này.

Cấm vệ quân chạy tới, trong đó đã muốn có người bắt đầu lớn tiếng quát tháo, sơ tán dân chúng đang tụ tập cạnh mã xa.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Thanh âm như chưởng kích đánh vào chỗ nước trũng, âm thanh phốc phốc! không ngừng từ trong phòng truyền ra, gần như xen lẫn của tiếng rên rỉ thút thít.

Tiêu Chấn Nhângác đùi Quả Quả lên vai mình, đứng dưới giường ra sức công kích Quả Quả đang nửa dựa vào giường.

Từ khi trở lại phủ đến giờ, đã khoảng một canh giờ trôi qua rồi.

Kết quả của bao nhiêu lần đổi đủ các loại tư thế là bên trong cơ thể của Quả Quả lưu lại một đống tinh thủy (tinh: tinh chất, thủy: nước. Ta hỏi mọi người, cái thứ ‘nước tinh chất’ của đàn ông là cái gì? Nó đó! >.<) của="" hắn.="" hơn="" nữa="" thể="" dịch="" của="" quả="" quả="" rỉ="" ra,="" làm="" nhục="" động="" của="" y="" vốn="" thít="" chặt,="" bị="" kiền="" sáp="" một="" hồi="" cũng="" trở="" nên="" ẩm="" ướt="" trơn="" trượt.="" mỗi="" lần="" sáp="" vào="" đều="" truyền="" ra="" thanh="" âm="" như="" đánh="" vào="" nước,="" đương="" nhiên="" làm="" tiêu="" chấn="" nhân="" vui="" vẻ="" không="" ngớt.không="" chảy="" máu="" là="" tốt="" nhất,="" có="" như="" vậy="" thì="" thời="" gian="" đùa="" giỡn="" y="" mới="" lâu="" hơn="" được="" chút.="" một="" tay="" đưa="" đến="" trướcngực="" quả="" quả,="" đem="" nhục="" đậuđã="" kích="" động="" đến="" cứng="" rắn="" kia="" mà="" sờ="" mà="" niết,="" làm="" cho="" chỗ="" kết="" hợp="" của="" hai="" người="" bỗng="" nhiên="" co="" rút="" kịch="" liệt.="" “ngô…”="" tiêu="" chấn="" nhânthoải="" mái="" mà="" bắn="" hết="" ra.="" hắn="" hung="" ác="" niết="" chặt="" hồng="" đậu="" trong="" tay.="" “ngươi="" là="" đồ="" chết="" tiệt!="" ta="" khiến="" ngươi="" \*\*\*="" loạn="" thế="" này,="" xem="" ngươi="" lại="" phá="" hoại="" thế="" nào!="" đừng="" tưởng="" ta="" bắn="" ra="" rồi="" sẽ="" cho="" ngươi="" thoải="" mái="" dễ="" chịu!="" tối="" nay="" đừng="" hòng="" ta="" bỏ="" qua="" cho="" ngươi!”="" “ô="" ô…”="" quả="" quả="" đau="" đến="" co="" rút="" cả="" người,="" đương="" nhiên="" lại="" khơi="" dậy="" bất="" mãn="" của="" tiêu="" chấn="" nhân.="" “hảo!="" ngươi="" làm="" ta="" bắn…="" ta="" sẽ="" bắn="" đủ="" cho="" ngươi!="" nếu="" ngươi="" dám="" làm="" chảy="" ra,="" xem="" đêm="" nay="" ta="" đâm="" nát="" chỗ="" ấy="" của="" ngươi="" thế="" nào!="" đã="" làm="" nó="" bắn="" ra="" thì="" nhanh="" liếm="" cho="" nó="" ngạnh="" lên="" đi!="" có="" nghe="" thấy="" không?”="" ngón="" tay="" rời="" khỏi="" nhũ="" đầu="" bị="" bóp="" niết="" đến="" tím="" bầm,="" ngược="" lại="" lại="" đem="" hai="" đầu="" ngón="" tay="" tiến="" vào="" miệng="" quả="" quả.="" nắm="" đầu="" lưỡi="" y="" mà="" đùa="" giỡn,="" lại="" sợ="" hai="" ngón="" tay="" chơi="" không="" đủ="" tận="" hứng,="" hắn="" lại="" sáp="" vào="" thêm="" một="" ngón="" nữa,="" làm="" khoang="" miệng="" quả="" quảbị="" nhét="" đầy="" chặt.="" nước="" miếng="" không="" kịp="" nuốt="" xuống,="" thuận="" theo="" khóe="" miệng="" và="" ngón="" tay="" chấn="" nhân="" chảy="" xuống.="" tốc="" độ="" dưới="" hạ="" thân="" bỗng="" nhanh="" hơn,="" xem="" ra="" là="" chấn="" nhân="" hắn="" đã="" không="" nhịn="" nổi="" nữa="" rồi.="" đại="" sàng="" đàn="" hương="" mộc="" (giường="" lớn="" bằng="" gỗ="" đàn="" hương)="" chắc="" chắn="" được="" chạm="" trổ="" công="" phu="" cũng="" bắt="" đầu="" dao="" động,="" càng="" động="" càng="" nhanh;="" cuối="" cùng="" sau="" một="" tiếng="" ngâm="" dài="" liền="" yên="" lặng="" trở="" lại.="" “không="" được="" ngủ!="" mở="" mắt="" ra="" cho="" ta!="" ai="" cho="" ngươi="" ngủ?="" mở="" miệng="" ra="" cho="" ta!”="" khóa="" ngồi="" lên="" đầu="" quả="" quả,="" dùng="" phân="" thân="" của="" chính="" mình="" phát="" vào="" mặt="" quả="" quả,="" bắt="" y="" phải="" tỉnh="" lại.="" mở="" đôi="" mắt="" mệt="" mỏi,="" trước="" mắt="" là="" một="" thứ="" thô="" to="" dựng="" thẳng;="" phân="" thân="" nổi="" đầy="" gân="" xanh="" thoạt="" nhìn="" trông="" vô="" cùng="" đáng="" sợ.="" “mau="" mở="" miệng="" ra!="" ngậm="" nó="" vào!”="" tiêu="" chấn="" nhânkhông="" nhịn="" nổi="" nữa.="" “thiếu…="" ô…”="" muốn="" nói="" với="" thiếu="" gia,="" ta="" không="" muốn="" thế="" này,="" nhưng="" khi="" quả="" quả="" y="" mới="" vừa="" mở="" miệng="" đã="" bị="" nhét="" vào,="" thanh="" âm="" không="" thể="" phát="" ra="" được="" nữa.="" trời="" ạ!="" mới="" mười="" sáu="" tuổi="" mà="" của="" thiếu="" gia="" đã="" lớn="" kinh="" người="" thế="" này,="" nếu="" còn="" là="" sau="" này="" nữa…="" quả="" quả="" càng="" nghĩ="" càng="" thấy="" sợ.="" “mau="" liếm="" cho="" ta…="" đúng,="" chính="" là="" như="" vậy…="" ngô,="" thoải="" mái…="" mau="" nuốt="" đi,="" nhanh…”="" bên="" ngoài="" mặt="" trăng="" cong="" cong="" mới="" vừa="" nhô="" ra,="" đêm="" còn="" rất="">

## 10. Chương 10

Ngày thứ hai, trước điện, Chính Hoàng tự thân điểm (tự công bố) song khoa Trạng Nguyên Tiêu Chấn Nhân, tứ phong chính nhị phẩm, quan phong (phong chức) Hình bộ thượng thư , chưởng quản hình bộ, lệ thuộc chính nhất phẩm Đại Lý khanh.Tứ quan, giải trĩ quan. Phục, thanh hà liên thụ. Đái, ngọc đái. Bội ngư đại, kim ngư đại. Hốt, tượng hốt .(ban thưởng mũ: mũ hải trãi; trang phục: thanh hà liên thụ, đai: đai ngọc; ngọc bội: kim ngư đại; hốt: tượng hốt. Từng cái sẽ chú thích rõ hơn ở phần dưới.)

Mặc dù cũng có người cho rằng Tiêu Chấn Nhân còn trẻ tuổi đã đảm đương chức vị ấy là không ổn, nhưng nghĩ hắn là nhi tử của Tiêu vương, lại có công lao trị thủy ở Hoàng Hà nên cũng im lặng.

Tất cả đều im lặng nhìn Tiêu Chấn Nhân hắn hướng đến mục tiêu.

Tiêu vương phủ cũng bởi vậy mà khai yến (mở tiệc) bảy ngày, đại yến (tiệc lớn mời) văn võ bá quan, phút chốc trong phủ ngựa xe như nước, hưng thịnh chưa từng có.

Văn võ quan viên chỉ biết a dua nịnh hót làm Tiêu Chấn Nhân thấy càng lúc càng phiền hà. Hắn lệnh cho quản gia cứ theo lễ vật nhiều ít của các quan viên dâng tặng mà sắp xếp trình tự, làm thành danh sách giao cho hắn. Hắn muốn từ những lễ vật này mà khai đao những tham quan này, bởi chỉ dựa vào bổng lộc của quan viên mà nói thì không thể có được những thứ kỳ trân dị bảo này.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tiêu Chấn Nhân mangTráng Quả đi vào Hình bộ. Khi hắn chuẩn bị tìm đọc hồ sơ thì thấy nhảy ra một vụ trọng án chưa được xử lý xong liền lấy nó xử lýtrước, cũng tiện thể xem các quan viên lớn nhỏ dưới quyền có thể dùng được người nào.

Vừa đến đại đường Hình bộ liền thấy một đống người đang chờ để bái kiến.Tiêu Chấn Nhân ngồi trên đại đường, để Tráng Quả đứng phía sau, tiếp nhận bái kiến của các quan viên.

“Tam phẩm hình bộ thị lang Trương Dựbái kiến đại nhân.”

“Tứ phẩm ngự sử đại phu Tống Ngạngặp qua đại nhân.”

“Ngũ phẩm…”

“…”

“Chư vị đại nhân, Chấn Nhâncó lễ.” Tiêu Chấn Nhânhơi khom người, “Chấn Nhânniên ấu thực thiển (còn nhỏ, học chưa tinh thông), lại mới nhậm chức hình bộ, còn cần các vị đại nhân chỉ điểm nhiều hơn. Có lỗi thì bảo, cũng thỉnh chư vị thông cảm nhiều hơn, nhưng…” Thanh âm ngừng một chút, “Nếu vị đại nhân không thể tiếp nhận cách xử lý của bản quan thì thỉnh nhanh chóng rời khỏi, đừng âm thầm cản trở bản quan phá án, ngầm báo tin cho phỉ loại(trộm cướp, ý chỉ những người trái pháp luật nói chung, bao gồm cả dân và quan), chấp pháp trái pháp luật, người hành sự bất lực, đến lúc đó chớ nên trách bản quan không thông tình lý, sẽ nghiêm xử lý theo luật pháp.”

“Vâng! Đại nhân!” Dưới hạ đường cùng kêu lên.

“Đại nhân, đây là phần trọng tâm nhất của vụ án vẫn chưa phá được từ đó đến nay, thỉnh đại nhân xem qua.” Hình bộ thị lang Trương Dự dâng lên một tập hồ sơ dày, không biết vị thượng thư trẻ tuổi này có thực lực gì hay không hay chỉ là thùng rỗng kêu to .

Ý bảo Tráng Quả tiếp nhận hồ sơ, đặt lên án(bàn dài), Tiêu Chấn Nhân nói, “Trương Dự, ta biết, bất quáta vốn cũng có ý này, nếu ngươi không ngại giúp ta một tay thì lát nữa ở lại.”

“Vâng, đại nhân, hạ quan nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực. Ta nghĩ, không riêng gì hạ quan, đại phu Tống Ngạn cũng có ý này.” Trương Dựchấp tay, vô cùng hưng phấn, rốt cuộc thì hoài bão của gã cũng đã có dịp thể hiện rồi.

“Úc, phải không?” Tiêu Chấn Nhân giãn mày, xem ra hình bộ thị lang chính trực tráng niên này và Ngự sử đại phu tuy già nhưng trong mắt lại lóe ra tinh quang này là người có thể dùng. Hắn đã nghe nói Thượng thư tiền nhiệm là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu , là tên hỗn đản chỉ biết ăn rồi chờ chết, hắn đã nghĩ rằng thuộc hạ của tên đó chỉ sợ cũng là một đống quả hồng mềm (ăn hại) mà thôi.

Từ đótrở đi, Hình bộ Thượng Thư vốn vô năng giờ được thăng thành thiếu khanh Đại lýtự, quan hàm nhất phẩm, được cả người trong thiên hạ nói, người mạnh mẽ vang dội là nhi tử của Tiêu vương-Tiêu Chấn Nhân. Hình bộ cũng có thị lang ngày xưa tốc độ làm việc vốn chậm rì rì, nay đã thành người không sợ cường quyền – thị lang Trương Dự, cùng đại phu Tống Ngạn – kinh nghiệm phá án phong phú. Được hai người này hiệp trợ, Tiêu Chấn Nhân đã xử xong năm vụ đại án: một án sao gia diệt môn, một án giết người hàng loạt ở kinh đô, một án phú gia Tào phủ kế thừa ở Giang Nam, một án diêm vận ti(sở chuyên quản lý việc buôn bán muối) lũng đoạn thuỷ vận(đường sông), một án trung gian kiếm lời, một án phiên thẩm (phúc thẩm) một tử thi (xác chết) trên sông Tần Hoài ở Kim Lăng.

Phút chốc, hình bộ thượng thư Tiêu Chấn Nhânvang danh thiên hạ, được dân chúng ca ngợi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Hôm nay, Tiêu Chấn Nhân đang ở hình bộ sắp xếp lại án kiện;Tráng Quả, Trương Dự, Tống Ngạn tùy thị ở bên.

“Đại nhân, bên ngoài có người đánh trống kêu oan.” Người ngoài cửa báo lại.

“A, đưa người vào đây.” Tiêu Chấn Nhân không khỏi cảm thấy hứng thú. Dám đến trước đại đường Hình bộ của Đại Á hoàng triều đánh trống kêu oan, nếu oan tình không phải là sự thật thì sẽ xem như trọng tội. Rốt cuộc là ai có oan khuất lớn mà dám làm thế?

“Đại nhân, bên ngoài có một lão hán tự xưng là Lý Đại Bộ đang đánh trống kêu oan.”

“Oan thế nào?”

“Này…”

“Cứ nói đừng sợ. Có phải liên quan đến trọng thần trong triều không?” Thấy người tới lộ vẻ khó xử, Tiêu Chấn Nhân đã đoán được một ít.

Cắn răng một cái, người tới lớn mật báo ra, “Đúng vậy. Người này cáo trạngTiêu vươngtam thế tử Tiêu Chấn Hành, cưỡng hiếp tôn nữ (cháu gái), đốt \*\*\* phô (cửa hàng), đánh chết nhi tử, thiêu chết tức phụ (con dâu), muốn đại nhân làm chủ.”

Tráng Quả không khỏi”A” một tiếng, thở nhẹ ra tiếng.

Trương Dự cùng Tống Ngạn cũng không chịu được mà nhìn về phía Tiêu Chấn Nhân, xem hắn xử trí như thế nào.

“Truyền lệnh xuống, khai đại đường hình bộ, gọi người kêu oan vào.”

“Vâng!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trên đại đường.

“Dưới đường là ai? Có oan tình gì? Vì sao đánh trống kêu oan? Ngươi có biết hậu quả đánh trống là thế nào không?” Tiêu Chấn Nhân vỗ kinh đường mộc(cây gỗ Bao đại nhân hay vỗ ý), lớn tiếng quát.

Dưới đường, lão hán bị sự uy nghi trong đại đường làm cho sợ hãi, cả người run lên, phủ phục xuống, run rẩy nói, “Lão hán tên là…Lý Đại Bộ, năm nay sáu mươi ba. Nhà lão vốn có năm ô ô… dựa vào việc mở một phạn phô (tiệm cơm nhỏ) mà sống; bây giờ cả nhà chỉ còn mỗi mình lão. Đại nhân a! Ô ô…” Lão hán nhớ tới nỗi oan ức, nhớ lại việc cả nhà năm người chết trong chốc lát, hiện giờ chỉ còn duy nhất một tôn nữ lại không biết sống chết thế nào, rốt cuộc nhịn không được bi phẫn, lên tiếng khóc lớn.

Đứng phía sau Tiêu Chấn Nhân trên đại đường, Tráng Quảcũng vì cảnh ngộ của lão hán mà cảm động, hai mắt phiếm hồng.

“Người tới, tứ tọa (cho ghế ngồi).” Tiêu Chấn Nhântrên đại đường chau mày, phất tay sai người an trí cho Lý Đại Bộ đang khóc lớn. Nhìn lão run rẩy ngồi trên ghế, hắn lại đi xuống đại đường, “Lão đừng đau xót nữa, mau kể cho ta nghe oan tình của lão, bản quan sẽ làm chủ cho lão.”

“Đại nhân, lão hán đã dâng cả ba bản cáo trạng lên nhưng không có ai để ý đến, bởi chỉ cần nghe lão cáo trạng thế tử của Tiêu vương là không có người nào dám nghe lão kể oan tình nữa. Đáng thương cho ta a…” Lão hán lại che mặt khóc.

“Vậy lão cũng biết, người mà lão cáo trạng là tam thế tử của Tiêu Vương, cũng chính là đường huynh của Hình bộ thượng thư đại nhân chứ?” Tống Ngạn đột nhiên chen vào, không biết là muốn cảnh cáo Lý Đại Bộ hay là có dụng ý gì khác.

Tiêu Chấn Nhân nhìn gã một cái, không để ý đến.

“Đại nhân, lão hán biết. Nhưng lão hán cũng nghe nói Tiêu đại nhân là thanh thiên đương triều, khi xử án không phân biệt quý tiện(giàu nghèo sang hèn), là người có tội thì đều nghiêm trị như nhau. Nha sai đại ca trong nha môn nói, người có thể giúp lão bây giờ chỉ sợ là có mình Tiêu đại nhân thôi. Nên lão mới cả gan đến Hình bộ đánh trống.” Nói xong, lão ngước đôi mắt trông mong nhìn Tiêu Chấn Nhân.

“Lão thuật lại chuyện đã xảy ra xem.” Tiêu Chấn Nhân lộ vẻ an ủi.

Lão hán Lý Đại Bộ nghe Tiêu Chấn Nhân nói thế liền an tâm kể hết sự tình.

Cửa hàng Lý gia chuyên bán những thức ăn linh tinh, nếu có khách nhân nào yêu cầu thì sẽ làm mấy món cho họ nếm thử. Cửa hàng tuy rằng không lớn, nhưng thức ăn thực sự là mĩ vị, có thể thu hút khách nhân, duy trì gia kế.

Lý gia chỉ có năm người, là Lý Đại Bộ gia lão và lão bạn, một nhi tử và tức phụ, thêm một tôn nữ nhu thuận hiểu chuyện. Mà tất cả sự việc cũng đều từ tôn nữ này mà ra.

Tiểu tôn nữ của lão tên Như Ngọc, năm nay vừa đôi tám(aka mười sáu tuổi), xinh đẹp như hoa; mới đến tuổi cập kê đã bị các bà mối đạp hư cả cửa(ý chỉ nhiều người muốn cưới). Nhưng Lý gia chỉ có một tâm can bảo bối là nàng, vốn không muốn gả nàng sớm như thế.

Nhưng không ai ngờ, khi Lý Như Ngọcđang làm việc trước nhà thì bị tam thế tử Tiêu phủ Tiêu Chấn Hành nhìn trúng, cố ý muốn dẫn nàng về phủ, Lý gia dùng toàn lực ngăn cản, rốt cuộccũng khiếnTiêu Chấn Hành mất hứng mà về. Vốn tưởng rằng chuyện này đã chấm dứt, người Lý gia cũng lo lắng, bắt đầu tìm trượng phu cho Như Ngọc.

Không ngờ, ngay ngày hôm sau, Tiêu phủ sai người đến báo, họ muốn dùng hai mươi lượng bạc để mua Như Ngọc về phủ làm nha hoàn. Người Lý gia đáp, trong nhà không thiếu tiền, không muốn bán nữ nhi duy nhất trong nhà làm nha hoàn để nàng chịu khổ. Người đưa tin cười lạnh hai tiếng rồi hồi phủ nhận lệnh.

Ba ngày sau, một cơn đại hỏa từ trên trời giáng xuống thiêu rụi cả phô tử (cửa hàng) Lý gia. Lý Đại Bộ cùng lão bạn(bạn già, ý chỉ người vợ), nhi tử và tôn nữ chạy thoát khỏi biển lửa, nhưng tức phụ bị dầm mái đè xuống, không thể chạy được mà bị chết cháy.

Ngày thứ hai sau khi phô tử bị thiêu, Tiêu phủ lại phái người đến, nói sẽ chi năm mươi hai lượng bạc để mua Như Ngọc về Tiêu phủ, nhưng lại bị nhi tử của Lý Đại bộ cự tuyệt, nói phô tử có thể dựng lại nhưng nữ nhi chỉ có một, trăm triệu lần không để người ta tùy tiện đạp hư. Người tới nghe nhi tử Lý gia nói như thế, thốt ra mấy câu ngoan độc rồi hồi phủ.

Cùng đêm đó, khi gần đến canh hai (~ 21 – 23 giờ aka giờ hợi. Có sớm quá không nhỉ???), khi Lý gia đang trú tạm ở nhà thân thích thì đột nhiên xuất hiện một tên cướp, cướp Lý Như Ngọc nhét vào mã xa. Nhi tử Lý gia tiến lên tranh đoạt thì bị đánh chết, lão bạn của Lý Đại Bộ bị biến cố đó làm kinh hách, bệnh không dậy nổi, cứ thế mà ly thế(chết).

Biết là Tiêu Chấn Hành gây nên, Lý lão hán đầy ngập bi phẫn đến Tiêu phủ đòi lại tôn nữ, nhưng còn chưa tiến được vào phủ đã bị loạn bổng đánh ra, đến giờ vẫn không biết tin tức gì của tôn nữ.

Nghe xong lời kể củaLý Đại Bộ, Tiêu Chấn Nhân hỏi Lý Đại Bộ, “Lão tới Hình bộ cáo trạng có ai biết không?”

“Chỉ có Tiễn tú tài giúp lão viết đơn kiện là biết, cũng là hắn chỉ lão đến Hình bộ.”

Trầm tư một lát, “Như vậy đi, vì phòng Tiêu Chấn Hànhbiết được tin tức sẽ đi hủy chứng diệt nhân, lão và Tiễn tú tài kia hãy vào Hình bộ của ta; mà chỗ an toàn nhất Hình bộ là đại lao, luôn được canh giữ sâm nghiêm. Phải để hai người các ngươi nếm chút khổ sở rồi.” Sắc mặt Tiêu Chấn Nhânhòa ái nói với Lý Đại Bộ.

“Chỉ cần có thể lấy lại công đạo, tìm lại tôn nữ, lão đây không sợ khổ, chỉ là sợ Tiễn tú tài không chịu.”

ThấyLý Đại Bộđã đáp ứng đề nghị của mình, Tiêu Chấn Nhân quay đầu hạ lệnh cho Trương Dự, “Ngươi mang Lý lão hán đi tìm Tiễn tú tài, cần phải an toàn đưa đi. Mặt khác, truyền lệnh xuống, việc Lý lão hán đến cáo trạng, nhất thiết không thể tiết lộ ra ngoài!”

## 11. Chương 11

Tiêu Chấn Nhân trở thành Hình bộ thượng thư, trải qua những mưa gió đã hơn nửa năm, hiện tại là năm Hòa thứ hai mươi hai, cuối xuân đầu hạ.

Lúc trước hắn thỉnh người trong triều rỉ tai Chính Hoàng cho hắn chấp chưởng Hình bộ, chính là vì có thể danh chính ngôn thuận tìm ra hung thủ trong Tiêu phủ năm đó đã ra lệnh hại chết ba mươi bốn mạng người trong Tạng Hương sơn trang, đem kẻ đó ra ánh sáng. Bây giờ khéo sao Tiêu Chấn Hànhlại bị hắn nắm trong tay, vừa đúng lúc có lý do tốt cho hắn đả kích Tiêu phủ!

“Tráng Quả.”

“Có!”

“Ngươi đi tây ốc có thấy cô nương tên Lý Như Ngọckhông?” Khép lại quyển sách trong tay,Tiêu Chấn Nhânhỏi.

“Hồi bẩm thiếu gia, Tráng Quả không thấy.” Che bớt ánh sáng ngọn nến trên án,Tráng Quả hồi đáp.

“A, phải không?” Tiêu Chấn Nhânrơi vào trầm tư.

“Thiếu gia…” Tráng Quả muốn nói lại thôi.

“Ân? Chuyện gì?”

“Mấy vị thiếu gia ở Tây ốc cư xử không tốt; Tráng Quả đi tìm ngũ thiếu gia và lục thiếu gia hỏi thăm, đều không biết thêm được chuyện gì. Hai vị thiếu gia mỗi khi nhắc tới tam thiếu gia đều bày ra vẻ mặt chán ghét, không muốn nhắc đến nữa. Nhưng…” Tráng Quả do dự, không biết có nên nói chuyện đó cho thiếu gia nghe không.

“Nhưng cái gì? Nói ta nghe thử.” Tiêu Chấn Nhân thực sự cảm thấy hứng thú.

“Ta nghe bọn hạ nhân hầu hạ tam thiếu gia ở đó tán gẫu, nói… Nói Chấn Hành thiếu gia có một tiểu trang viên bên ngoài phủ; mà tiểu trang viên kia lại được tam thiếu gia chi một số tiền lớn để mời cao thủ võ lâm đến bảo vệ, còn về phần bảo vệ cái gì thì họ không biết.” Tráng Quả một hơi nói hết.

“Chính là nơi này! Hừ, bảo vệ cái gì? Còn không phải bảo vệ nữ nhân như trân bảo mà gã mới cướp được sao! Ngươi chưa từng nghe qua ‘Kim ốc tàng kiều ’ sao? Chẳng qua có người là cam tâm tình nguyện, có người là bị bức thôi, giống như nương ta chính là điển hình cho cái loại cam tâm tình nguyện ấy…”

Nghe thiếu gia nhắc tới mẫu thân của hắn, Tráng Quả không khỏi chấn động.

Từ thiếu gia đi vào Tiêu phủ, bị người ám toán nằm trên giường không dậy nổi, hắn đã khóc lớn hô to muốn gặp mẫu thân,không ngờ lại bị Tiêu vương nổi giận quát, cũng nói cho hắn, từ nay về sau mẫu thân của hắn chính là Tiêu vương phi; từ đó về sau y cũng không bao giờ nghe hắn nói gì về thân nương (mẹ ruột) của hắn nữa.

Nhưng không biết vì sao mà Tiêu vương phi không có nhi tử cũng không muốn nghe hắn gọi bà là ‘mẫu thân’, vì thế từ đó đến nay, thiếu gia hắn vẫn gọi Tiêu vương phi là phu nhân. Bây giờ lại nghe hắn nhắc đến mẫu thân mình, thật sự không biết tâm trạng thiếu gia thế nào nữa.

Ánh mắt ngập tràn lo lắng, Tráng Quả nhìn về phía thiếu gia. Tiểu thiếu gia đáng thương, từ nhỏ đã không có mẫu thân, cũng không biết hắn làm thế nào mà sống qua từng đó năm.

Tráng Quả thiện lương vẫn chưa bao giờ nghĩ tới, y còn nhỏ như thế đã bị phụ mẫu bán cho người khác làm gia nô, bị người ta hết đánh lại mắngmà lớn lên, so với tiểu vương gia Tiêu Chấn Nhân của Tiêu phủ thì còn thê thảm hơn nhiều.

Tiêu Chấn Nhân còn có y thương hắn, đau lòng vì hắn. Còn y, có ai vì y mà thương yêu, có ai vì y mà đau lòng?

Có lẽ hiểu được ánh mắt Tráng Quả nói gì, Tiêu Chấn Nhân ra vẻ không sao mà nói, “Ngươi không cần thương hại ta, người ngươi phải thương hại là nữ nhân ngu ngốc đó mới đúng, biết rõ không có kết cục tốt mà còn một lòng ảo tưởng. Ngươi nghĩ phụ thân ta – Tiêu vương chỉ có mỗi mẫu thân ta là nữ nhân của ông ta thôi sao? Hừ, sao có thể thế được! Ngoài sáng thì ta biết có đến bốn, năm người, chưa kể những người ta không biết, hơn nữa một đêm phong lưu thì… Nếu không phải lão thái bà kia không cho ông ta nạp thiếp vào phủ, làm chuyện có lỗi với nữ nhi Ninh vương – Tiêu vương phi hiện tại, chỉ sợ thị thiếp của ông ta cũng không thua kém đại ca Tiêu Trì Hiếu của ông đâu.

“Về phần ta, nếu không phải tất cả các nữ nhân đó không sinh thêm cho ông ta được một nhi tử nhi nữ nào thì sao có thể đưa ta vào Tiêu phủ! Nếu không phải lão thái bà kia không có tôn tử nào khác, hoặc chờ không nổi, hoặc là quá nhỏ thì sao có thể để ta ngồi lên vị trí tiểu vương gia này chứ!”

Nghe những từ ngữ bất kính của thiếu gia đối với mọi người trong Tiêu phủ, Tráng Quả cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi từ nhỏ đến lớn, y nghe cách thiếu gia gọi mọi người trong Tiêu phủ như vậy cũng nhiều lắm rồi.

“Ngươi thử từ trong miệng đám hạ nhân xem có thể biết được cụ thể chỗ của tiểu trang viên đó không; nếu không thể thì cũng cố tìm hiểu nhất cử nhất động củaTiêu Chấn Hành. Chắc chắn gã không thể nhẫn nại được đến mức mười bữa nửa tháng mới đến đó một lần. Chỉ cần tìm được chỗ Lý Như Ngọc bị giấu, lại biết được giá cả gã thuê người trong giang hồ thì tìm được chứng cứ gã chỉ thị cho người phóng hỏa đốt nhà, đánh chết mạng người, cường thưởng dân nữ cũng không khó, đến lúc đó không lo không trị được gã!Chứng cứ đã vô cùng xác thực, không sợ Tiêu phủ ra mặt cầu tình can thiệp. Nhớ kỹ, khi ngươi dò la tin tức khôngđược để lộ sơ hở, biết chưa?” Tiêu Chấn Nhân lo lắng căn dặn.

“Vâng, thiếu gia, Tráng Quảsẽ cẩn thận làm việc. Vậy thỉnh thiếu gia nghỉ ngơi sớm một chút, Tráng Quả cáo lui.” Tráng Quảcúi đầu rồi lập tức xoay người ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp đi thì đã bị Tiêu Chấn Nhânkéo lấy cánh tay phải.

“Cáo lui? Ngươi phải lui đến chỗ nào?”Nói xong liền thuận tay kéo Tráng Quả xuống.

Bất an mà vặn vẹo thân hình, Tráng Quảkhông khỏi buột miệng, “Thiếu gia, ngươi cũng có thể kim ốc tàng kiều nha! Ta tin rất nhiều nữ nhân cam tâm tình nguyện để thiếu gia ‘tàng kiều’ đó.”

Nheo mắt, “Ý của ngươi là, ta ra ngoài tìm nữ nhân, không cần đến làm phiền ngươi nữa?”

Tráng Quả vẫn chưa cảm thấy nguy hiểm, vẫn không sợ chết nói, “Đúng vậy, thiếu gia. Ta là một đại nam nhân, thiếu gia ôm cũng chẳng thoải mái gì, không bằng đi thử những nữ tử thiên kiều bách mị xem sao, chắc chắn thiếu gia sẽ thích hơn nhiều.”

“Sao, muốn tìm nữ nhân? Lại dám nói với ta nữ nhân tốt hơn chỗ nào, ngươi dám lén ta ra ngoài ăn vụng?”

Nghĩ đến Tráng Quảlại dám đem thân thể chỉ có mình mới có thể hưởng dụng cho người khác dùng chung, mặc dù chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã làm cho Tiêu Chấn Nhân hắn tức chết .

“Chỉ bằng thân thể này của ngươi? Cái thân thể đã bị ta ngủ cùng ba năm? Sao? Cảm giác ôm nữ nhân thế nào? Có bắn được ra không? Có cảm giác chỗ nào bị lấp đầy không? Ân? Tên \*\*\* đãng nhà ngươi?” Hắn nắm lấy chỗ hiểm giữa hai chân Tráng Quả, âm thầm dùng sức, vừa dùng sứcvừa nhìn mặt Tráng Quả mà hỏi.

Tráng Quả đau đến vặn vẹo, dùng tay trái đẩy đẩy cánh tay Tiêu Chấn Nhânđang nắm lấy chỗ hiểm của mình, nói không thành tiếng, “Thiếu gia, ta… không có, không có… ôm… nữ nhân. Thật sự, cầu ngài, mau… mau… buông ra, cầu… ngài!”

“Ngươi không phải nói muốn cáo lui sao? Bây giờ thì sao?”Tiêu Chấn Nhânxấu xa ép hỏi Tráng Quả.

“Không…không… lui nữa, thiếu gia…”

“Vậy ý của ngươi là, đêm nay ngươi muốn ở lại đây, dùng cái miệng phía dưới của ngươi hảo hảo hầu hạ ta? Ân? Đúng không?” Lực đạo trong tay hắn lại tăng thêm một chút.

“A… Thiếu gia, không! Không…” Tráng Quả đã không thể chịu được loại thống khổ mà không nam nhân nào chịu được này.

“Không? Không muốn?” Hai mắt mang ý cười nhìn Tráng Quả đã đau đến đổ mồ hôi lạnh, Tiêu Chấn Nhân không chút mềm lòng hỏi.

“Không… nguyện… nguyện ý! Thiếu gia…”

Nhận được hồi đáp vừa lòng, Tiêu Chấn Nhân cười cười, buông tay trái ra, không cần mất chút sức ôm lấy Tráng Quả đi vào phòng trong. Hắn muốn cho Quả Quả của hắn biết, trên đời này, người có thể chạm vào y chỉ có mìnhTiêu Chấn Nhân hắn, mà người duy nhất có thể lấy thân báo đáp Tráng Quả cũng chỉ có Tiêu Chấn Nhân hắn.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày hôm sau, qua chính ngọ (` 12g trưa), Tráng Quả mới từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị đi làm việc thiếu gia đã phân phó.

Vừa mặc y phục vừa nghĩ, may mà Nhâm Tâm cư này ngoài y ra cũng không lưu lại hạ nhân nào khác, người hầu hạ công tử cũng ít; ngoại trừ bộc phụ (vợ của nô bộc trong phủ) thỉnh thoảng đến quét dọn bên ngoài thì chỉ còn một người được trù phòng ở chủ ốc phân phó đưa đồ ăn tới, nếu không thì thân thể này… căn bản là không thể gặp người!

Đột nhiên nghĩ, không biết bộc phụ kia hôm nay đã đến chưa, y liền quay đầu nhìn quanh, thấy hình như không khác gì hôm qua, xem ra là chưa đến.Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngược lại y nghĩ thầm, có thể là thiếu gia phân phó không cho vào chăng?

Tưởng tượng như vậy làm y cảm thấy có một cảm xúc quái dị nói không nên lời đối với sự chăm sóc này của thiếu gia. Lại nghĩ đến chuyện sáng nay, khi thiếu gia rời giường từ sớm, y cũng giãy dụa muốn đứng dậy hầu hạ thiếu gia, thiếu gia lại bảo y cứ ngủ tiếp, không cần hầu hạ hắn. Tuy lý do thiếu gia sử dụng làm y mặt đỏ tai hồng, nhưng thiếu gia lại có sự ôn nhu nói không nên lời…

Cuối cùng, vẫn là thiếu gia khó có lúc một mình đến Hình bộ.

Lắc đầu, loại bỏ cảm giác là lạ này, Tráng Quả nhanh chóng tẩy rửa sạch sẽ, xuất môn thám thính tin tức.

Lúc đi ngang qua hoa viên, lão hoa tượng(người chăm hoa) Trần bá đang tu bổ lại hoa cỏ bỗng gọi y lại, “Tráng Quả a, ngươi đi đâu vậy?”

“Trần bá, ta đi tây ốc tìm ngũ thiếu gia lấy ít đồ, là do thiếu gia phân phó.” Tráng Quả dừng bước hồi đáp.

“Úc, ta còn nghĩ, saoTráng Quả cũng học người khác bắt đầu nhàn hạ rồi. Suốt ngày nhìn ngươi theo sau tiểu vương gia đều đã quên ngươi cũng có lúc một mình a. Ha ha, không cần dốc sức như vậy đâu, lâu lâu cũng phải chú trọng thân mình một chút. Những hạ nhân như chúng ta ấy mà, nếu chính mình còn không biết tự quý trọng bản thân thì cũng không có ai đến thương ngươi đâu.” Lão hoa tượng Trần bá cảm khái nói.

Không chút nào lộ vẻ không kiên nhẫn đối với những lời lải nhải cằn nhằn của Trần bá, Tráng Quả cười cười nghe Trần bá nói việc nhà. Trần bá có thể là bởi vì đã lớn tuổi, miệng cũng lảm nhảm hơn nhiều, nhưng tâm tình vẫn rất tốt. Lão xem Tráng Quả như nhi tử của mình, luôn hỏi y ăn gì chưa, mặc ấm không; rất nhiều chuyện bí mật không thể nói ra ngoài trong Tiêu phủ đều là do lão nói cho y biết.

“Ta nói Tráng Quả nha, ngươi luôn làm việc bên cạnh tiểu vương gia, cần phải cẩn thận một chút nha. Lúc trước, người trong hình phòng không biết đã làm gì mà đắc tội tiểu vương gia, mỗi người bị đánh những năm mươi roi, trong mùa đông như vậy mà bị ném ra khỏi phủ. Có lẽ tạo nghiệt nhiều quá, nên hạ nhân phạt trượng đám người đócủa lão Vương phikhông chút nể nang gì.

“Hừ, cái này cũng coi như ác giả ác báo! Bất quá, tâm tư tiểu vương gia đúng là đủ ngoan (độc ác).Tráng Quả nha, ngươi phải nhớ cẩn thận làm việc, chớ chọc tiểu vương gia không vui a.”

“Ta biết rồi. Thiếu gia cũng không phải là người vô tình như vậy đâu, phần lớn thời gian thiếu gia đối với ta tốt lắm.” Tuy không rõ những người trong Hình phòng đó làm sao mà đắc tội với thiếu gia, nhưng những người đã đánh mình đến nằm trên giường không dậy nổi đã bị thiếu gia xử phạt, trong lòng y vẫn không kìm được mà cao hứng, nhưng đâu đó vẫn còn cảm thấy thương hại cho bọn họ.

Đang lúc Trần bá nói đến cao hứng, một nha hoàn nùng trang diễm mạt (trang điểm đậm nhưng đẹp)từ tây ốc đi đến, từ xa đã hô to, “Trần bá, Trần bá, tam thiếu gia bảo bá bá đi chăm cây bạch ngọc lan trước ốc của thiếu gia đó.”

Theo sau tiếng nói, người đã đến nơi. Nha hoàn thoạt nhìn cũng có chút tư sắc, nhìn đến Tráng Quả thì không khỏi ném cho y một cái nhìn quyến rũ, nũng nịu yếu ớt nói, “Ta còn tưởng là ai, thì ra là Tráng Quả đại hồng nhân (người quan trọng) bên cạnh tiểu vương gia nha. Sao vậy, đại ân nhân như ngươi cũng có thời gian nhàn rỗi chạy tới đây nói chuyện phiếm với Trần bá sao?”

Xấu hổ cười cười, Tráng Quả không dám nhìn vào mắt nha hoàn, cúi đầu nhìn đóa hoa đang nở rực rỡ, thấp giọng nói, “Ta phải đi rồi, lát nữa còn phải giúp thiếu gia làm việc.”

“Hừ…” Nha hoàn vẫn nhìn Tráng Quảchòng chọc.

Thấy nha hoàn trêu đùa Tráng Quả thành thật không hiểu phong tình, Trần bá mở miệng nói, “Cô nương a, ngươi về bẩm báo lại với tam thiếu gia, nói Trần bá ta sẽ đến ngay. Được rồi, ngươi nhanh về đi, nếu để tam thiếu gia phải đi tìm ngươi, tìm không thấy thì không tốt lắm đâu.”

Như là nhớ tới cái gì đó, nha hoàn biến sắc, vội vàng nói với Trần bá, “Vậy bá bá nhanh lên a, ta đi về trước đây.” Lúc chuẩn bị đi còn đá mắt với Tráng Quả một cái. Đáng tiếc tối qua Tráng Quảbị thiếu gia giáo dục đến bây giờ ngay cả liếc cũng không dám liếc nữ nhân một cái, lãng phí cả tâm tình của nha hoàn kia.

“Sách, thật đúng là chủ sao tớ vậy, thượng bất chính hạ tắc loạn!” Vẻ mặt Trần bá coi thường, ngược lại tỏ vẻ thần bí nói khẽ với Tráng Quả, “Đừng tưởng rằng mỗi người đều giống như chủ tử của ngươi, nghiêm chỉnh không háo sắc. Tam thiếu gia này chính là cầm thú chuyên môn hủy hoại thanh danh những nữ tử đàng hoàng đó! Nữ hài tử bị gã đạp hư cũng không biết bao nhiêu rồi, thật đáng thương!”

Tráng Quảnhảy dựng, nhưng cũng cố lấy âm thanh chậm rãi hỏi, “Ta cũng đã đến tây ốc rồi, sao chưa bao giờ thấy nữ tử trong đó? Có thể mọi người đã hiểu lầm tam thiếu gia không?”

“Hiểu lầm cái rắm! Ngươi thì biết cái gì! Tam thiếu gia kì thực cũng không đến mức ngu ngốc như vậy đâu. Tốt xấu gì thì chỗ này cũng là Tiêu phủ, dù thế nào thì cũng muốn để lại thanh danh bên ngoài chứ. Người á hả, đều bị thiếu gia giấu đến chỗ khác rồi” Trần bá thấyTráng Quả không tin lời lãonói, không khỏi sinh khí(tức giận).

“Úc? Là làm sao?” Tráng Quảkiềm nén hưng phấn, tiếp tục truy vấn.

“Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai? Cái chỗ không sạch sẽ đó, ngươi cho là tam thiếu gia sẽ khua chiêng gõ trống cho người trong cả thiên hạ này biết chắc.”

“A, ai…Bá bá nói đúng đúng, chỉ đáng thương cho nữ tử kia thôi.” Tráng Quả cảm thấy thập phần uể oải.

“Ừ, thật đáng thương! Đúng là tạo nghiệt mà! Nhưng ta nghe nói chỗ đó cách nơi này không xa đâu, bởi tam thiếu gia thường thì đến đêm mới đến đó. Thật hi vọng đến đêm có ai đó đến hại gã cho rồi! Được rồi, ngươi đừng ở đây nghe ta lảm nhảm nữa, đi làm chuyện của ngươi đi. Ta cũng phải đi chăm bạch ngọc lan cho tam thiếu gia đây. Đến chậm không chừng là đốn bài đầu đó(chuyện không hay xảy ra).” Lắc đầu, Trần bá thúc giục Tráng Quả đi làm chuyện của y.

Tráng Quả quyết định đem tin tức này truyền cho thiếu gia đang ở Hình bộ, đồng thời cũng muốn thiếu gia đồng ý cho mình tối nay đi theo hành tung của tam thiếu gia. Nghĩ đến việc thiếu gia đêm qua cho y ăn không ít đau khổ, mặt Tráng Quả vẫn còn đỏ bừng không thôi.

Cho dù đã ba năm,nhưng y vẫn không thể quen với hành vi này. Mỗi khi nhớ tới là lại mặt đỏ tai hồng…

## 12. Chương 12

Đến Hình bộ, phát hiện thiếu gia đang vội vàng, Tống Ngạn – Tống đại nhân đã ở một bên thỉnh thoảng nói với thiếu gia cái gì đó, không khí có chút khẩn trương. Tráng Quả không biết lúc này có nên chen vào hay không, đành phải đứng ở một bên chờ đợi.

Qua hồi lâu, Tiêu Chấn Nhân ngẩng đầu lên, nhìn thấyTráng Quảliền mỉm cười, “Ngươi đã đến rồi? Lại đây.” Đồng thời quay đầu nói với Tống Ngạn, “Chuyện vừa rồi cứ làm theo những gì đã bàn. Tống đại nhân còn gì muốn nói không?”

“Không có, hạ quan đi xử lý việc này. Đại nhân nếu không có gì phân phó nữa thì hạ quan xin cáo lui.”

Tống Ngạn nhìn Tráng Quảrồi gật đầu ý chào y, Tráng Quả vội vàng đáp lễ.”Tống đại nhân vất vả.”

Tiêu Chấn Nhân gật gật đầu, cho Tống Ngạn rời đi.

Chờ Tống Ngạnđi tới cửa, Tiêu Chấn Nhân trừng mắt với Tráng Quả vẫn đang sững sờ ở một bên, “Còn không lại đây! Đứng ngốc ở đó làm gì!”

Tráng Quả không biết lo sợ gì, đi đến bên cạnh Tiêu Chấn Nhân, lập tức bị hắn bắt lấy thắt lưng, ôm ngồi trên đùi mình. Sờ sờ khuôn mặt Tráng Quả, nhìn y khôngđược tự nhiên mà lại không dám nhúc nhích chút nào, hắn không khỏi cười hỏi, “Còn đau không? Đi bộ tới hay cưỡi ngựa tới?

“Cưỡi ngựa tới. Thiếu gia, Tráng Quả có việc bẩm báo…”

” Cưỡi ngựa tới được a, vậy chỗ kia chắc chắn đã sưng lên rồi. Đến đây, cởi quần ra cho ta xem xem.” Nói xong, Tiêu Chấn Nhân định đem Tráng Quảxoay ngược lại.

“Thiếu gia, không sao đâu! Thật sự không sao cả mà. Buổi sáng thiếu gia đã giúp Tráng Quảbôi thuốc rồi, cho nên bây giờ không sao cả.” Rốt cuộc cũng hiểu được ý thiếu gia khi hỏi ‘còn đau không’ là cái gì, Tráng Quả lập tức trườn khỏi cánh tay cứng như sắt của thiếu gia.

“Bảo ngươi cởi thì cởi đi! Lằng nhằng cái gì!” Tiêu Chấn Nhânbày ra vẻ mặt dữ tợn.

“Thiếu gia, nơi này là nha môn Hình bộ a…” Tráng Quả đáng thương hề hề nhắc nhở thiếu gia.

“Thì sao? Không cần ngươi nói ta cũng biết. Nhanh lên, ngươi tự cởi hay để ta cởi cho ngươi?” Tiêu Chấn Nhân không kiên nhẫn phát vào đùi Tráng Quả.

“Thiếu gia, thật sự không sao…” Tráng Quả còn muốn giãy dụa.

“Cởi!” Tiêu Chấn Nhân gầm lên giận dữ.

Tráng Quả hoàn toàn ngây người, ngồi trong lòng ngực Tiêu Chấn Nhân, y tựa hồ không thể nhúc nhích, nhưng sắc mặt cứ hết xanh lại trắng.

Không chịu nổi y lại ngẩn người, Tiêu Chấn Nhân thuận thế đem Tráng Quả trong lòng ngực mình ấn ngã xuống án thư, mở trường y (áo ngoài), kéo thắt lưng, đem cả ngoại khố (quần dài) và sấn khố (underwear -\_-!!!) cởi sạch xuống.

Thân thể tiếp xúc với khí lạnh đầu hạ, Tráng Quả lập tức tỉnh táo lại. Đến khi muốn giãy dụa tránh thoát thì mới phát hiện hai tay mình đã bị thiếu gia dùng thắt lưng trói chặt, nếu y cố dùng sức thì cũng không phải không thể tránh thoát được, nhưng hậu quả sau đó thì… Công lực của thiếu gia mạnh hơn y nhiều lắm.

Tráng Quả bi ai nghĩ, vì sao thiếu gia chưa bao giờ bận tâm đến suy nghĩ của mình, đem y cho người khác xem chứ? Nha môn Hình bộ lúc nào cũng có thể có đại nhân nào đó đến, bẩm báo chuyện gì đó cho thiếu gia thân đang là Hình bộ thượng thư. Nếu để cho người nào đó nhìn thấy… chẳng lẽ thiếu gia không để ý chút nào sao? Hay chính mình ti tiện đến mức thiếu gia không cần quan tâm đến?

“Thiếu gia…” Cúi đầu hô một tiếng, Tráng Quả không hề giãy dụa nữa.

Nheo mắt,đánh giá Tráng Quả bất động đang ghé trên án thư, hắn phải kiểm tra xem miệng vết thương của y thế nào, nhưng một phần đúng là vì muốn thấy bộ dạng thẹn thùng thống khổ kia của y. Thấy y bộ dạng như đã chấp nhận số mệnh, hắn lại không khỏi buồn cười. Ngươi cho là chỉ đơn giản xem miệng vết thương thôi sao? Ngươi càng lãnh tĩnh (lạnh lùng bình tĩnh) thì ta lại càng muốn ngươi khổ sở!

Ngồi trên ghế, Tiêu Chấn Nhân đưa tay mở rãnh mông căng chặt của Tráng Quả. Thân thể Tráng Quả lập tức run lên một chút.

Một đống huyết hồng sắc (đỏ như máu), xem ra đúng là ma sát không nhẹ. Dùng ngón trỏ đâm nhẹ vào tiểu khổng (lỗ nhỏ) đang đóng chặt, quả nhiên thấy Tráng Quả lập tức rụt người lại.

Lấy dược cao trị thương luôn mang theo bên người, dùng tay lấy ra một ít, xoa nhẹ lên tiểu khổng đã chịu đủ giày vò kia. Dược cao lành lạnh làm thân thể Tráng Quả căng lại, sau dần dần thả lỏng ra.

Tiêu Chấn Nhân dùng tay trái vuốt ve Tráng Quả, đồng thời tay phải xoay tròn bên ngoài tiểu khổng đã biến thành màu đỏ sậm, chậm rãi xoa nhẹ phần da bên ngoài.

“Ngô…” Tráng Quảcảm giác như có một son sâu nhỏ trơn nhẵn bò qua bò lại tại giang môn mẫn cảm, vô cùng quái dị, không cẩn thận liền tiết ra thanh âm.

“Sao vậy? Rất thoải mái đúng không? Hừ, chỉ biết cái miệng trên của ngươi nói không muốn, phía sau lại có cảm giác như thế.” Tiêu Chấn Nhân cười nhạoTráng Quả, lại dùng ngón tay cứng rắn của mình cắm vào tiểu huyệt chật hẹp của y.

“A, không…” Tráng Quảcăng cứng cả người, muốn tránh thoát khỏi cái vật vừa xâm nhập vào người mình.

Thấy Tráng Quả đã bắt đầu khẩn trương, tay trái Tiêu Chấn Nhân lại dùng lực mạnh nhu lộng hai cánh mông y, như có như khôngtăng thêm lực công kích.

“Được rồi, ta chỉ giúp ngươi bôi thuốc thôi, cũng không muốn làm gì ngươi. Căng chặt thí mật (tiểu huyệt đó) như vậy làm gì? Buông lỏng!” Tiêu Chấn Nhân khẩu thị tâm phi nở nụ cười, \*\*\* đãng nói.

Hắn đã sớm dự liệu hết cả rồi, sẽ để Tráng Quả dùng miệng giải quyết dục vọng của mình.Cho nên bây giờ hắn nói thế cũng không tính là nói dối đâu nhỉ.

Tráng Quả nghe thấy thế thì thoáng thả lỏng tâm, người cũng không tự giác mà buông lỏng. Y vẫn muốn đêm nay có thể theo dấu tam thiếu gia được a.

Cảm thấy Tráng Quảđã buông lỏng thân thể, hắn lại bắt đầu chen vào một ngón tay nữa. Giang nội ấm đến nỗi như có ngọn lửa nhỏ trong đó chặt chẽ bao vây lấy hai ngón tay vừa xâm nhập. Tiêu Chấn Nhân dùng hai ngón tay thưởng thức nội bộ non mềm của ai kia, thong thả đem hai ngón tay mở rộng tiểu huyệt, dùng hai ngón tay làm thành hình số chín 1 mà bắt đầu chuyển động.

Chịu đựng sự nhục nhã của việc bôi thuốc và việc Tiêu Chấn Nhân dùng hai ngón tay chơi đùa, gây ra cảm giác vô cùng kì dị, Tráng Quả mắt phiếm lệ, cắn môi dưới,cố không cho mình tiết ra bất kì thanh âm nào.”…”

Lúc này đột nhiên từ bên ngoài truyền đếntiếng bước chân, đến cửa liền dừng lại, lập tức nghe thấy tiếng người nói, “Tiêu đại nhân, Trương đại nhânTrương Dự cầu kiến.”

Tráng Quả nghe tiếng, thân thể căng cứng, cố hết sức nâng nửa người lên, quay đầu nhìn về phía thiếu gia.

Thấy ánh mắtTráng Quả tràn ngập ý cầu xin, Tiêu Chấn Nhân thản nhiên nói với người bên ngoài, “Trương đại nhân, thỉnh chờ một chút.”Ngược lại đưa tay ra bắt lấy cằmTráng Quả, bắt y phải đối diện với chính mình, lấy giọng điệu vô cùng bình tĩnh mà hỏi, “Ngươi có muốn để Trương Dự nhìn thấy bộ dạng hiện tại của ngươi không?”

“Thiếu gia, cầu ngươi…Tráng Quả không muốn bị…” Vẻ mặtTráng Quả như cầu xin.

“Không muốn bị nhìn thấy phải không? Vậy… Ngươi ngồi dưới án thư, để ta bắn ra một lần trong miệng ngươi. Sao?” Nét mặt Tiêu Chấn Nhân lộ vẻ thương lượng.

“Không! Thiếu gia…”

“Hư, cẩn thận Trương đại nhân nghe thấy. Ngươi đã không muốn, vậy thế này đi…” Đè Tráng Quảlại cho y nằm úp sấp, há mồm hô với người bên ngoài, “Trương đại nhân, ngươi vào…”

“Thiếu gia, ta làm!” Tráng Quả sợ tới mức hồn phi phách tán (hồn vía lên mây), vội vàng ngăn thiếu gia đang muốn gọi người vào.

Tiêu Chấn Nhân cúi đầu, lộ ra nụ cười khi mưu kế đã thực hiện được, để Tráng Quả khom lưng cúi người ngồi dưới án thư. Hắn lấy dục vọng đã cứng rắn của mình, mạnh mẽ nhét vào miệng Tráng Quả.

Chờ đến Tráng Quảngậm được rồi, hắn mới mở miệng gọi Trương Dự vẫn đang chờ ở ngoài. “Trương đại nhân, để đại nhân đợi lâu rồi, mời vào!”

Trương Dự nghe tiếng đẩy cửa vào, đứng thẳng trước mặt hắn, tựa hồ không phát hiện thượng cấp Tiêu Chấn Nhânchậm chạp không gọi mình vào ngay có gì không đúng.

“Đại nhân, ta đã dặn dò huynh đệ trong đại lao, để bọn họ chú ý trông coi. Mặt khác, Tiễn tú tài đã giúp Lý Đại Bộ viết đơn kiện kia, tựa hồ cũng có thù oán không giải thích được với người nào đó trong Tiêu phủ, nhưng gã lại không muốn nói người gã hận là ai. Có lẽ…”

Tiêu Chấn Nhân đang vô cùng sảng khoái nhưng vẫn cương trực nói, “Có lẽ gã cố kỵ ta. Nói thế nào thì ta cũng là Tiêu tiểu vương gia; Tiêu phủ có chuyện gì thì ta cũng không tránh khỏi liên lụy. Có lẽ đó là lí do gã sợ không dám nói.”

“Đúng vậy. Đại nhân sở liệu cũng đúng, hạ quan cũng đoán thế. Chuyện đại nhân phân phó, ta đã phái người làm, nếu không có sai sót gì thì chỉ trong vòng nửa tháng là có thể thu được khẩu cung của những hộ quanh nhà Lý Đại Bộ, cùng với lời khai của thân thích lão. Nhân chứng đã có, chỉ còn vật chứng nữa thôi.”

“Vật chứng gì gì đó thì ta đã có đầu mối rồi, chờ tất cả rõ ràng rồi ta sẽ nói cho biết. Báo cho Trương đại nhân mang huynh đệ trong nha môn đi áp giải nhân chứng đến đây.” Ngô, thoải mái… Tiêu Chấn Nhân âm thầm rên rỉ, cố gắng đẩy đẩy thân mình về phía trước.

“Đại nhân khó xử rồi, khó có được đại nhân đại nghĩa diệt thân như ngài, lưng đeo chỉ trích.” Trương Dự lượng giải nói.

“Vô phương! Nhân sinh một đời như đoạn, không rõ phải trái đúng sai, cũng coi như uổng kiếp làm người.Tiêu mỗ không cầu lưu danh muôn đời, nhưng cầu đừng bị bêu danh là được. Hiện giờ Trương đại nhân và Tống đại nhân dốc sức tương trợ, nếu có chuyện làm dân chúng thất vọng thì Chấn Nhân ta cũng không còn mặt mũi nào gặp hai vị đại nhân nữa.”Tiêu Chấn Nhân dõng dạc nói.

Trương Dự không khỏi cảm động sâu sắc, hai tay ôm quyền nói, “Trương Dự có tài cán gì màđược làm việc dưới trướng của đại nhân, thật là phúc khí từ nhỏ của Trương Dự.Trương Dựta xin thề, cả đời nguyện sống chết tận hiến (cống hiến hết sức lực) với đại nhân!”

Tiêu Chấn Nhân cười nói, “Cả đời thì không cần, chỉ cần Chấn Nhân ta ở Hình bộ này một ngày, đại nhân có thể giúp Chấn Nhân một tay là đã đủ rồi.”

“Đó là đương nhiên. Đại nhân nếu không có gì phân phó nữa thì Trương Dự xin cáo lui, đi xem các huynh đệ làm việc thế nào rồi.”

“Được, đại nhân đi xuống đi, tất cả còn thỉnh Trương đại nhân lưu tâm hơn một chút.”

Thấy Trương Dự đã rời khỏi, Tiêu Chấn Nhân cúi người, nói với Tráng Quả ở phía dưới đang há to miệng thỏa mãn dục vọng của mình, nói, “Ngươi làm tốt lắm, ngậm sâu hơn một chút. Đừng chỉ có ngậm không, nhớ phải chuyển động đầu lưỡi nữa. Nếu ngươi không thể làm được như thế thì cứ ngồi ở đây xem ta làm việc đi.”

Tráng Quảcố gắng chuyển động đầu lưỡi, liếm lộng cái thứ đang ở trong miệng mình, không biết việc ấy làm thiếu gia không hài lòng. Đột nhiên, thiếu gia ôm lấy đầu y, trước sau lay động.

Rút ra khỏi môi y một hồi, lại cắm sâu vào trong, đụng đến cả cổ họng y.

Cảm giác buồn nôn thỉnh thoảng lại trào lên.

“Ô… Ách…” Nước miếng trong miệng không cách nào nuốt xuống cùng với dịch thể trào ra theo cử động của phân thân thô to hết vào lại ra, thuận theo khóe miệng chảy xuống.

Đầu bị thiếu gia nắm chặt, vật trong miệng ra ra vào vào càng lúc càng nhanh. “Ngô… Ân…”

Một cú đẩy sâu, Tiêu Chấn Nhân đem bạch trọc nồng đặc bắn vào cổ họng Tráng Quả.

“Khụ khụ… Khụ… Ách…” Tráng Quả bị sặc đến ho khan, mặt trướng đỏ bừng.

Ngăn cản cảm giác buồn nôn, Tráng Quả nằm úp sấp lên đùi Tiêu Chấn Nhân, không ngừng thở dốc, cố gắng hít lấy từng ngụm lớn không khí. Cảm giác bị sỉ nhục, ủy khuất, khổ sở, tự ti như thủy triều dâng,hung ác ập xuống.

Đừng như vậy nữa! Đừng như vậy nữa! Trong lòng Tráng Quảkhông ngừng kêu gào. Y đã sắp không thể chịu nổi nữa rồi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

1. Hình số chín là cái hình thế này này: 九. Ta tra được cái động tác tay của Mật Tông là thế này nhá. Mọi người cứ tưởng tượng là anh ý dùng có hai ngón của một bàn tay thôi nhá, tức là chỉ thẳng lên trên thôi, không cần chắp tay phức tạp như cái hình đâu.

Ai đọc Naruto chắc biết cái tư thế này rồi. Cái tư thế hổ ấn của thầy Kakashi để đối phó với Naruto đấy ^^

## 13. Chương 13

Cởi bỏ dây lưng đang trói tay Tráng Quả, giúp y mặc lại y phục, lấy khăn tay giúp y lau khóe miệng, lại cho y uống một ngụm nước trà, mắt thấy Tráng Quả đã bình tĩnh trở lại, Tiêu Chấn Nhân lúc này mới nhắc tới, “Ngươi mới vừa nói có việc bẩm báo, có phải Tiêu Chấn Hành đã lộ đầu rồi?”

Thu lại tâm trạng của mình, cách án thư xa ba thước, Tráng Quả bộ dạng phục tùng, cúi đầu nói, “Vâng. Nghe người trong phủ nói, tiểu trang viên của tam thiếu gia cách Tiêu phủ không xa, hầu như tam thiếu gia đều đến đó vào buổi tối. Hơn nữa… quả thật là có bộ dạng muốn giấu giếm người ta.”

“Ân… Không xa, lại có thể quay về ngay trong đêm, đại khái cũng chỉ có vài chỗ mà thôi. Ngoại trừ phủ đệ của quan viên, đại hộ nhân gia ra thì có thể gọi là trang viên chỉ có…” Tiêu Chấn Nhân xem quyển trục trên án thư.

“Chính là nơi này!” Gõ gõ quyển trục, mặt Tiêu Chấn Nhân giãn ra nói.

Sau khi biết được trang viên có tồn tại, Tiêu Chấn Nhân vừa đến Hình bộ liền truyền Tống Ngạn đến, cho gã đến Lễ bộ tìm manh mối, điều tra toàn bộ đại hộ nhân gia xung quanh Tiêu phủ. Vừa rồi trước khi Tráng Quả đến, Tống Ngạn đã từ Lễ bộ trở lại, trình lên quyển trục này. Tống Ngạn này tuy tuổi đã lớn nhưng làm việc cũng thật nhanh nhẹn a.

Tiêu Chấn Nhân mở miệng nói với Tráng Quả cách xa mình ba thước, “Ngươi không cần phải đi theo tên Tiêu Chấn Hành kia đâu, chỉ cần mai phục tại cửa trang viên kia, chắc chắn rằng gã đã ra vào trang viên đó là được rồi. Chờ xác định rõ ràng rồi thì sẽ nghĩ cách bắt gã phải lộ mặt – tốt nhất là ban ngày đi. Tiêu Chấn Hành kia nếu đợi đến đêm mới đến đó thì có lẽ ban đêm còn canh phòng cẩn mật hơn ban ngày nhiều.”

Nhìn biểu tình đờ đẫn ngây ra của Tráng Quả, Tiêu Chấn Nhân nghĩ mình có phải đã đùa giỡn quá trớn rồi không. Nhưng mình có làm thế nào đi nữa thìQuả Quả hẳn là sẽ không… Mặc kệ,nếu vẫn không kháng cự, vậy chứng tỏ Quả Quảy cũng thích. Con người mà, đều như vậy cả thôi, miệng nói không muốn nhưng trong lòng vẫn là muốn cả.

“Vâng, Tráng Quả đêm nay sẽ đi. Vị trí cụ thể của trang viên phải…” Âm thầm kinh ngạc vì tốc độ làm việc của thiếu gia, nhưng y vẫn như cũ, không hỏi bất kì cái gì, chỉ im lặng chuẩn bị nhận lệnh.

“Lại đây. Ngươi đứng xa như vậy làm sao thấy? Lại đây.” Tựa như gọi một tiểu cẩu do mình nuôi, hắn vẫy vẫy tay với Tráng Quả, ý bảo y tiến đến gần án thư.

Cố gắng không quan tâm đến sự đau đớn khổ sở trong lòng, Tráng Quả tới gần cái án thư mà y hận không thể lập tức đánh nát, cúi đầu xem chỗ ngón tay thiếu gia chỉ. Đó là cái bản đồ vẽ chi tiết tên và chỗ ở của các phủ đệ trong phạm vi năm trăm dặm quanh Tiêu phủ.

Gõ gõ vào chỗ có tên là ‘Phàn Chi Thai’, có người gọi đó là phủ đệ của người tên Vương Dũng. Tiêu Chấn Nhâncố áp chế nỗi bất an đột nhiên nảy lên trong lòng, nghiêm mặt nói với Tráng Quả, “Tối nay ngươi đến đó nhưng khôngđược xâm nhập, chỉ cần xác nhận Tiêu Chấn Hành đã đến trang viên đó là được. Biết chưa?”

“Tráng Quả đã biết.”

“Ăn cơm chưa?” Tiêu Chấn Nhân đột nhiên hỏi.

Y sửng sốt một chút, nói, “Còn chưa…”

“Vừa lúc ta cũng cảm thấy đói. Đi ra ngoài ăn chút gì đi.” Nói xong, Tiêu Chấn Nhân đứng dậy.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tháng năm, một năm sau khi Hoàng Hà xảy ra lũ lụt.

Chỉ mới có một năm trôi qua mà đã xảy ra không ít chuyện, mà chính mình cũng đã theo bên cạnh thiếu gia được mười bảy năm rồi. Chờ cho lần này xử lý xong chuyện của tam thiếu gia Tiêu Chấn Hành, y sẽ xin thiếu gia cho mình về quê một chuyến.

Vốn cũng muốn đợi vài năm nữa, nhưng… Y không muốn phải hận thiếu gia.

Năm đó phụ mẫu bán mình vào Tạng Hương sơn trang, trí nhớ khi đó của y đã mơ hồ lắm rồi, nhưng Tráng Quảkhông vì vậy mà cảm thấy oán hận. Y còn nhớ một đệ đệ, một muội muội; khi mình rời đi, tiểu đệ đệ vẫn còn nằm trong tã lót, muội muội cũng mới chỉ chập chững tập đi mà thôi. Trong nhà thật sự không thể chống đỡ nổi nữa mới có thể bán mình đi, có lẽ cha nương cũng muốn hài tử của mình có thể sống tốt hơn một chút.

Hy vọng cha mẹ khi bán mình đi có thể có tác dụng nào đó, có thể cho đệ muội ăn no hơn một chút cũng được. Nếu chính mình có thể trở về quê hương thì phải hảo hảo chiếu cố bọn họ.

Tráng Quảthiện lương vừa nghĩ như vậy vừa ghé vào bên cạnh một gốc cây đại thụ ngoài cửa trang viên Phàn Chi Thai, chú ý quan sát người đi lại.

Lúc này trời đã gần đến canh hai, ánh trăng vàng vàng mờ ảo bao phủ cả không gian im lặng; đám sao nhỏ cũng nghịch ngợm, không chút cam chịu yếu thế phô bày ánh sáng, như muốn chứng minh sự tồn tại của mình, tuy ánh sáng kém hơn mặt trăng rất nhiều nhưng vẫn kiên nhẫn cố tỏa sáng. Cứ thế làm cho ánh trăng thêm sáng rõ, đối với người tập võ cả mười bốn năm như Tráng Quả mà nói thì thế thôi cũng đủ cho y nhìn rõ tất cả xung quanh.

Đêm khuya như vậy, bình thường thì người khác đã sớm tắt đèn nghỉ ngơi, nhưng kỳ quái chính là trong Phàn Chi Thai tựa như hoa phố liễu viên (aka lầu xanh) vào ban đêm, đèn đuốc sáng trưng. Là vì chờ tam thiếu gia Tiêu Chấn Hành sắp đến sao?

Xa xa xuất hiệnmột ngọn đèn nhỏ như cái chén, đến gần mới phát hiện hóa ra đó là ngọn đèn trên cỗ kiệu được bốn người khiêng. Ngọn đèn lay động bởi nhịp bước của cả bốn người.

Tráng Quả mới vừa cao hứng nhưng bây giờ mới phát hiện, cỗ kiệu kia không dừng lại ở cửa như y nghĩ mà trực tiếp nâng vào trong trang viên luôn.

Tráng Quả ngây người. Làm sao bây giờ? Không thể nhìn được người trong kiệu kia rốt cuộc là ai a! Vậy phải báo lại với thiếu gia thế nào đây? Nhưng thiếu gia cũng không cho mình dò xét PhànChi Thai này vào ban đêm a. Y rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến lúc trở về, thiếu gia có thể lấy lí do mình hành sự bất lực mà…

Nghĩ như thế, y không còn chút do dự nào nữa. Dù sao chỉ cần mình cẩn thận một chút, vào đó thấy tam thiếu gia thì lập tức lui ngay. Bằng công lực của mình, y tin mình không đến đả thảo kinh xà đâu.

Vì phòng vạn nhất(xui xẻo), y lấy ra một cái khăn che lên mặt, chỉ để lại một đôi mắt trong suốt để nhìn xung quanh. Xoay người, lướt qua Phàn Chi Thai, nhảy qua tường cao vào trong trang.

Dựa vào bóng cây loang lổ dưới trăng, Tráng Quả thuận lợi đi theo mép tường, phóng đến hướng dừng kiệu.

Tránh thoát một tên tuần tra, lại tránh thoát hai nữ tử nhìn như bộc phụ. Y phát hiện đình đài lầu các, hoa cỏ cây cối trong trang viên này rất giống với cách bài trí nơi ở của tam thiếu gia ở tây ốc. Tây ốc y đã đi qua nhiều lần, đường đi thế nào đã quá quen thuộc, thật tiện lợi cho y khi muốn tra xét Phàn Chi Thai.

Không cần cố sức cũng tìm được viện tự mà cỗ kiệu kia dừng lại. Nếu không sai, nơi này hẳn là chỗ tam thiếu gia đặt chân tối nay.

Tiến vào sân, lắc mình núp sau bóng của hòn giả sơn, nhìn về phía sương phòng đèn đuốc huy hoàng kia.

Cánh cửa trước đóng chặt, một người trung niên mặt đen vẻ lười nhác đứng đó. Tráng Quả thấy hai bên huyệt thái dương cao hẳn lên, mắt lộ tinh quang, đoán gã có lẽ là một trong những cao thủ võ lâm mà Tiêu Chấn Hành mời đến bảo vệ Phàn Chi Thai.

Đang lo lắng không biết phải làm thế nào mới có thể tới gần sương phòng để tìm hiểu, đột nhiên mặt người trung niên kia hướng về phía Tráng Quả hô to, “Là ai?”

Tráng Quả kinh hãi, đang lo lắng không biết có nên hiện thân hay không, chợt nghe phía sau truyền đến, “Trầm gia, là ta, ta là tiểu Thúy đây, thật là! Hung dữ như vậy… cũng không sợ dọa chết người ta!”

Theo âm thanh là một nữ tử phục sức nha hoàn, từ hòn giả sơn chỗ Tráng trốn đi ra.

Thì ra là nghe được tiếng bước chân của nha hoàn, ta còn tưởng… Trộm lau mồ hôi, Tráng Quả lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Yêu, thì ra là ngươi. Phàn Chi Thai chúng ta có một hoa nhi tối hương diễm là tiểu Thúy cô nương a. Ngươi khôngđi hầu hạ chủ tử của ngươi, ở chỗ này làm gì?” Người trung niên kia lộ ra biểu tình háo sắc, đưa tay sờ sờ mặt tiểu Thúy.

“Trầm gia, ngươi cũng không phải không biết, trong khoảng thời gian này, ta sao có thể so được vớivị cô nương vừa tới vẫn đang đượcsủng ái chứ. Ai, gia chỉ biết có mới nới cũ , đã sớm quên tiểu Thúy là ai luôn rồi.”

Ngoài miệng nói có vẻ ủy khuất, biểu tình lại không giống vậy. Bắt lấy cái tay đang sờ mặt mình, chuyển qua bộ ngực no đủ phía dưới, tiểu Thúy cười duyên.

“Trầm gia, đại gia đang ở trong phòng khoái hoạt, sao có thể để Trầm gia một mình đứng đây hứng gió lạnh được chứ. Tiểu Thúy nhìn mà thấy đau lòng quá nha.”

Chậm rãi nhu lộng nhũ phòng (ngực) cao cao, gã trung niên tên Trầm gia kia âm hiểm cười cười, “Hắc, cũng là nha đầu ngươi có lương tâm, biết lại đây nhìn xem. Không có biện pháp a, tối nay đến phiên ta trực đêm, nếu không thì Trầm gia ta cũng muốn vui vẻ với tiểu lãng đề tử (người phóng túng) ngươi.”

Tiểu Thúy cũng cười phóng đãng, bắt đầu dụ dỗ, “Trầm gia, hiện tại gia chỉ ở trong phòng khoái hoạt, làm sao bận tâm bên ngoài có người này trực hay không chứ. Được rồi, đi thôi, đi bồi tiểu Thúy thôi.”

Nghe một chút động tĩnh trong phòng, Trầm gia tựa hồ cũng không nhịn được tiểu Thúy khiêu khích như vậy, một phen ôm tiểu Thúybước vào sương phòng phía bên phải đang mời gọi, có lẽ là đi tìm ái sào đêm nay đi.

(ái: yêu, sào: ổ => ái sào: chỗ yêu đương vụng trộm a >o<) trong="" lòng="" thầm="" than,="" tráng="" quả="" đợi="" cho="" đến="" khi="" trầm="" gia="" kia="" ôm="" tiểu="" thúy="" đi="" vào="" phòng,="" lại="" chờ="" nghe="" được="" tiếng="" cửa="" mở="" ra,="" mới="" từ="" chỗ="" núp="" sau="" hòn="" giả="" sơn="" đi="" ra.="" khom="" người="" xuống,="" thật="" cẩn="" thận="" tiếp="" cận="" sương="" phòng="" tên="" mặt="" đen="" kia="" vừa="" đứng="" canh.="" nhìn="" xung="" quanh,="" xác="" định="" không="" ai="" phía="" sau,="" tráng="" quả="" dùng="" nước="" miếng="" thấm="" ướt="" ngón="" tay,="" đục="" một="" lỗ="" nhỏ="" trên="" cánh="" cửa="" sổ="" được="" hồ="" giấy="" màu="" trắng,="" dán="" mắt="" vào="" ,="" chỉ="">

## 14. Chương 14

Tráng Quả trở ra Phàn Chi Thai, chạy ra ngoài gần năm dặm, rốt cuộc không thể chịu đựng được cơn nhộn nhạo trong \*\*\*g ngực, quỳ rạp xuống cạnh một cây liễu mà nôn ra.

Tráng Quả chưa bao giờ đi qua hoa nhai liễu hạng (chốn ăn chơi aka làu xanh ^^), cũng không biết chuyện ban đêm của phu thê là thế nào.

Tất cả kinh nghiệm của y đều đến từ thiếu gia còn ít hơn mình sáu tuổi, tuy đại đa số những lần mập hợp đều làm y cảm thấy thống khổ, nhưng y vẫn nói với chính mình đừng suy nghĩ nhiều; hắn là thiếu gia, mình là nô bộc, hầu hạ hắn vốn là bổn phận của ngươi. Hơn nữa thiếu gia ở trong Tiêu phủ, nguy cơ bốn phía, hiện giờ lại là Hình bộ thượng thư, thân phải chưởng quản hình pháp trong cả thiên hạ, chắc chắn là có rất nhiều lo lắng và áp lực mà không muốn cho người khác biết.

Thiếu gia không thích tìm hoan mua vui, chỉ có ở trên người y mới có thể phát tiết tất cả áp lực và tâm trạng. Nếu Tráng Quả y cự tuyệt thiếu gia, vậy chẳng phải là ngay cả nơi phát tiết mà thiếu gia cũng không có sao.

Đúng vậy, Tráng Quả y vẫn luôn yêu thương thiếu gia như thế, thương hắn nhỏ như vậy đã mất đi mẫu thân, thương hắn không có bạn chơi cùng, thương hắn không có tình thương của bất kì ai; mà tiểu thiếu gia khi còn nhỏ vẫn luôn quấn quít lấy y, coi y như huynh trưởng, bạn cùng chơi, coi mình là người thân cận nhất.

Đối với thiếu gia như vậy, y không thể xem tình cảm của mình đối với thiếu gia chỉ đơn thuần là quan hệ chủ tớ, mà y dùng tình cảm đối với tiểu đệ đệ đã chia lìa từ nhỏ đối với thiếu gia.

Bởi vì như thế, y mới có thể chịu đựng được hành vi của thiếu gia. Trong mắt y, thiếu gia chỉ như tiểu đệ đệ không biết biểu đạt tình cảm, tùy hứng. Tuy việc đó rất đau, rất khó chịu, nhưng chỉ cần không ai biết, y vẫn có thể cố gắng chịu đựng, đến khi thiếu gia thú thê(cưới vợ), không còn y luyến (thương yêu, ỷ lại, dựa dẫm) với mình nữa mới thôi, đến lúc đó y sẽ thỉnh cầu thiếu gia cho mình rời đi.

Nhưng hôm nay y đã thấy cái cảnh kia, làm y không khỏi cảm thấy khổ sở và sợ hãi. Thiếu gia hoàn toàn không cần biết y có xấu hổ hay không, tại đại điện chấp pháp thần thánh như thế, bắt y làm ra hành vi chỉ có thể làm ở chỗ riêng tư.

Đường đường ban ngày ban mặt, lại ở hình đường tràn đầy không khí trang nghiêm, làm y cảm thấy tựa hồ như có một đôi mắt mà người thường không thể nhìn thấy, đang nhìn mình, khinh bỉ.Nhưng thiếu gia lại xem nhẹ tâm tình của y…

Y bắt đầu cảm nhận được thiếu gia đã hoàn toàn thay đổi. Từ năm mười bốn tuổi ấy, thiếu gia đã không muốn xem y là thân nhân nữa, thậm chí đã không còn xem y là người nữa!

Bây giờ, y lại thấy được… Thấy đượcTiêu Chấn Hành cầm thú kia đạp hư nữ tử như thế nào. Hành vi kia, quá trình kia, ngôn từ vũ nhục kia, đều như đã từng biết. Đúng, tất cả những thứ đó y đều đã trải qua…

Thì ra Tráng Quả y bất quá chỉ là một món đồ chơi của tiểu vương gia Tiêu phủ mà thôi, dù có giày vò, đày đọa hay tra tấn thế nào cũng sẽ không phản kháng. Nàng kia còn có người khác cứu giúp, được người đồng tình. Nhưng mình thì sao? Nếu bị người khác biết được, ngoại trừ cười nhạo hắn chỉ còn nhục mạ mà thôi!

Nữ tử bị đạp hư sẽ tố cáo hành vi của Tiêu Chấn Hành. Y bị thiếu gia đùa bỡn như vậy đã ba năm nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cáo trạng với bất cứ ai hành vi của hắn. Thật đúng là hạ tiện (thấp hèn) biết bao!

Tất cảchẳng qua là chính mình tự tìm! Tự cho là đúng mà đồng tình với Tiêu tiểu vương gia quyền khuynh thiên hạ, Hình bộ thượng thư tay nắm quyền sinh sát, kết quả tất cả chẳng qua là tự mình đa tình thôi! Y thông cảm với thiếu gia, nhưng thiếu gia làm sao thông cảm với mình? Chỉ sợ đối với thiếu gia mà nói, mình chỉ là con chó đáng thương đi theo hắn suốt mười bảy năm mà thôi!

Chưa bao giờ cảm thấy hành vi của mình và thiếu gia là xấu hổ như vậy, khó coi như vậy, dơ bẩn như vậy!

Đúng! Dơ bẩn! Thật giống như cái mà mình vừa nôn ra, dơ bẩn, hôi thối khó ngửi!

Chờ vụ án của Tiêu Chấn Hành — Y đã không muốn gọi người có hành vi cầm thú như vậy là tam thiếu gia nữa – chấm dứt, y sẽ xin thiếu gia cho mình rời khỏi Tiêu phủ.

“Được rồi, Tráng Quả, ngươi mau đứng lên cho ta! Trở về báo cáo với thiếu gia tất cả, làm cho vụ án này nhanh chóng kết thúc, ngươi cũng sớm rời đi. Mau đứng lên cho ta!”

Tráng Quảquát mình đang quỳ rạp dưới tàng cây, bức mình nhịn tư tâm xuống, bám vào thân cây mà đứng lên.

Một đường thuận lợi trở lại Nhâm Tâm cư. Tâm tình bị gió đêm rét lạnh như những đợt sóng, không ngừng quất mạnh vào người cũng đã tạm thời tỉnh táo lại.

Leo lên lầu hai, Tráng Quả sửa sang lại y phục một chút, vừa chuẩn bị nhấc tay gõ cửa thì chợt nghe thanh âm thiếu gia truyền ra từ bên trong, “Là Tráng Quảphải không? Vào đi, cửa không khóa.”

“Vâng.” Nghe tiếng đẩy cửa mà vào.

Tiêu Chấn Nhânđang khêu đèn đọc sách, ngẩng đầu lên, “Thế nào? Có thấy được Tiêu Chấn Hành không?”

Thi lễ,Tráng Quả cúi đầu, “Bẩm thiếu gia, có thấy… Tam thiếu gia.”

Khép quyển tông lại, kiếm mi Tiêu Chấn Nhân nhếch lên, “Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta! Vừa rồi dò xét cái chỗ Phàn Chi Thai kia quả nhiên là nơi tàng kiều, bây giờ chỉ cần xác định tôn nữ Lý gia có phải được giấu trong đó là xong. Không có chứng cớ xác thực thì không thể phái người lục soát trang viên đó. Ân, xem ra ban ngày vẫn phải đến đó xem xét lại mới được.”

“Thiếu gia…” Tráng Quả do dự, không biết là có nên nói cho thiếu gia biết điều y đã thấy hay không. Thoáng nghĩ một chút, y nói tiếp, “Không biết Lý cô nương kia lớn lên bộ dạng thế nào.”

“Sao? Ngươi thấy được cái gì rồi?” Tiêu Chấn Nhân lập tức phản ứnglại.

Tráng Quảsắp xếp lại ngôn từ một chút, nói hết việc tối nay y đã trải qua, bao gồm cả việc chọc cửa sổ nhìn lén người bên trong; nhưng đối với hành vi đã thấy kia cũng khôngmiêu tả lại, chỉ nhắc đến chuyện nữ tử bên ngoài và chuyện Tiêu Chấn Hành đã ở trong đó. Khi nói chuyện, y tận lực không để mình bại lộ cảm giác chán ghét đối với cảnh tượng đó, cũng chính vì thế mà có vẻ lãnh đạm xa lánh với thiếu gia hơn bình thường.

Thông minh như Tiêu Chấn Nhân lập tức cảm giác được, Tráng Quả nói chuyện bây giờ và lúc trước khác nhau, nhưng rốt cuộc là khác chỗ nào thì hắn lại không nói rõ được, chỉ cảm thấy Tráng Quả hình như xa cách hơn với mình… Không như ngày xưa, lúc nào trong giọng nói cũng lộ vẻ vui mừng hồ hởi… Quan hoài (quan tâm/ nhớ/ lo lắng)?

Nhưng tỉ mỉ nhìn kĩ biểu tình trên mặt Quả Quả lại không nhìn ra khác biệt chỗ nào. Phải chăng là do sự tình ở Hình bộ ban sáng?

Nhưng khi Tráng Quả rời khỏi Hình bộ cũng không có nhiều biến hóa a. Huống chi, tình cảm của y chiều nay vẫn không khác ngày xưa mà, mà mình hôm nay còn không làm y bị thương nữa. Có phải chính mình đã nghĩ nhiều quá rồi không?

Suy nghĩ nửa ngày, cũng chỉ có thể nghĩ ra một tình huống – hay có tên nào nói bậy gì đó trước mặt Quả Quả của ta? Là tên hỗn đản nào? Nói bậy cái gì?

“Thiếu gia?” Tráng Quảgọi một tiếng.

“Ân? A!” Tiêu Chấn Nhân từ suy nghĩ giật mình tỉnh lại, mới nhớ tới còn chưa trả lời vấn đề của Tráng Quả.

“Theo mô tả của ngươi thì xem ra nữ tử kia rất có thể làLý Như Ngọc. Đáng thương cho nữ tử tốt như vậy.” Miệng nói vậy nhưng biểu tình ngay cả một chút cảm giác thương tiếc cũng không có. Chỉ cần không phải Quả Quả của hắn thì bất luận là sống chết của kẻ nào cũng không đáng cho hắn quan tâm.

“Nếu có thể xác thực Lý Như Ngọcở trong Phàn Chi Thai thì chuyện còn lại rất đơn giản. Chờ lấy được khẩu chứng (lời khai) của hàng xóm thân thích Lý Đại Bộthì sẽ dẫn người đi điều tra. Nhân chứng vật chứng đều có đủ, ta còn xem gã có thể chạy đằng nào! Cho dù là đương kim Chính Hoàng đến cầu tình, ta cũng sẽ không buông tha gã, huống chi Chính Hoàng ước gì Tiêu vương phủ xảy ra chuyện gì đó, để lão có lý do mà cắt giảm thế lực Tiêu vương.”

Ngừng lại một chút, Tiêu Chấn Nhân nhìn Tráng Quả cơ hồ vẫn cúi thấp đầu, mặt nhăn nhíu mày nói, “Tối nay ngươi đi ngủ sớm đi, đêm nay không cần ngươi hầu hạ.” Phất tay, ý bảo y có thể lui xuống.

Chờ Tráng Quả cáo lui, Tiêu Chấn Nhân tiếp tục dựa bàn thảo thư (viết). Hắn cũng hy vọng án kiện này nhanh chóng kết thúc, có thể tiến thêm một bước đả kích Tiêu phủ, truy bức chủ mưu năm đó hại chết mẫu thân hắn.

Về việc cảm thấy Tráng Quảkhác với ngày xưa, hắn quyết định quy kết cho nguyên nhân y đã quá mệt mỏi. Hắn quyết định cho y hảo hảo nghỉ ngơi vài ngày, buổi tối cũng tạm thời không để y lưu lại hầu hạ.

Đối vớiQuả Quả, hắn vẫn luôn nghĩ, Quả Quảcủa hắn hẳn là có tình cảm với mình, nếu không với thân phận là một đại nam nhân như y cũng sẽ không để mình đòi hỏi như thế suốt ba năm. Hắn tin, mặc kệ mình làm cái gì, Quả Quả cũng không giận hắn mà bỏ đi.

Bây giờ hắn vẫn chưa thể công khai biểu lộ tình cảm của mình với Quả Quả, cũng không thể bảo hộ y trước mặt người khác, nhưng chờ làm xong việc ở Tiêu phủ này, hắn sẽ làm Quả Quả hạnh phúc cả đời. Chuyện này hắn tuyệt đối tin tưởng!

Dù Tiêu Chấn Nhânlà người có thiên tư thông tuệ đến thế nào, giỏi quan sát sắc mặt đến đâu đi nữa thì vẫn là hài tử mới mười bảy tuổi mà thôi; huống chi ngoại trừ Quả Quả của hắn ra thì không còn ai mà hắn phải phỏng đoán tâm ý nữa. Cho nên lúc này hắn hoàn toàn xem nhẹ tâm lý tự ti của Tráng Quả, gây hậu quả mà hắn thiếu chút nữa phải hối hận cả đời…

## 15. Chương 15

Mọi người ở Hình bộ bắt đầu nhanh chóng thu thập bằng chứng phạm tội củaTiêu Chấn Hành; trong quá trình đó lại ngẫu nhiên phát hiện ra tội nghiệt của gã đúng là càng thu thập thì càng nhiều.

Ngoại trừ Lý gia đến báo án thì còn vài vụ cưỡng đoạt nữ tử đến chết, tranh giành người ở kĩ viện mà đả thương nhi tử của phủ doãn Kinh Châu, cường thưởng mua dân gia nữ tử (ép người ta phải bán con gái) lại càng không thể đếm hết, thậm chí ngay cả Phàn Chi Thai cũng làchiếm được từ chỗ ăn chơi của cải công tử phú gia, đáng thương cho công tử phú gia kia cáo trạng không đến được nha môn, đành phải lưu lạc ăn xin đầu đường xó chợ.

Tất cả những thứ này là do Tiêu Chấn Hành ỷ vào danh hiệu Tiêu phủ tam thế tử của mình. Mọi người khiếp sợ uy vọng của Tiêu vương, ngay cả phủ doãn chưởng quản trị an kinh đô cũng phải âm thầm nuốt mối hận đả thương nhi tử nhà mình, đương nhiên cũng không thể vì dân chúng mà dám xuất đầu đắc tội Tiêu Chấn Hành!

Tiêu Chấn Nhân biết được những chuyện này, lệnh cho thuộc hạ khôngđược bỏ sót bất cứ tội trạng nào, có vật chứng thì phải thu thập cho đủ. Hắn không để cho Tiêu Chấn Hành kia có cơ hội xoay người thoát tội!

Việc điều tra lặng lẽ triển khai …

Từ đại lao Hình bộ đi ra, sắc mặt Tiêu Chấn Nhânphi thường không tốt, hắn vừa mới biết đượcmột tin có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn. Hơn nữa không biết sao mà hai ngày nay, thái độ của Tráng Quả đối với hắn không giống như trước nữa, tuy vẫn ân cần hỏi han như bình thường nhưng vẫn có thể cảm thấy ngữ khí kia thiếu thiếu cái gì đó.

Cố gắng áp chế sự nóng nảy, Tiêu Chấn Nhân lật xem dánh sách cao thủ giang hồ bảo vệ Phàn Chi Thai màTống Ngạn mới vừa trình lên. Hắn cần phải biết những người ấy mới có thể lọt vào Phàn Chi Thai mà điều tra, giảm bớt thương tổn cho người trong Hình bộ này. Bởi trong đó có không ít nhân tài do hắn tự mình bồi dưỡng nhiều năm, từ ‘bên kia’ phái đến giúp mình điều tra, hắn không muốn làm họ có bất kì tổn thất nào.

“Đại nhân, từ danh sách này có thể nhìn ra cái gì không? Hạ quan không hiểu chuyện trên giang hồ lắm, nhưng nghe mấy huynh đệ nói, mấy người bảo vệ này hình như đều là nhất lưu cao thủ(cao thủ hạng nhất), phải không?” Tống Ngạn ngồi ở ghế dưới, ngẩng đầu hỏi.

Tiêu Chấn Nhân lắc lắc đầu, “Không cần lo lắng, vài cao thủ thật sự có thể mua được đều đã được mấy vị hoàng tử thu về dưới trướng rồi. Người mà Tiêu Chấn Hành có thể mời đến chỉ là thứ nhị lưu hạ tam lạm (nói chung là loại tép riu ^^) thôi, không đáng lo. Thứ ta lo lắng chính là ngăn trở từ Tiêu phủ. Sáng nay, phụ vương đột nhiên cho người truyền lời, bảo ta về sớm một chút. Ta sợ ông ấy đã nghe được phong thanh gì đó…”

Tiêu Chấn Nhân mặt mang ưu sầu. Thế lực của hắn bây giờ vẫn chưa thể đối chọi được với Tiêu vương; trước khi nắm rõ tất cả, hắn không muốn liều mạng cá chết lưới rách. Cái đó không phải tác phong của hắn, mà hắn cũng không muốn đồng quy vu tận với Tiêu phủ!

“Ân…nhân mạch Tiêu vươngquả thật rộng khắp, nếu nghe được chút gì cũng không phải là chuyện kỳ quái, sợ là sợ Tiêu vương vì mặt mũi Tiêu phủ mà đích thân ra tay. Đến lúc đó, nếu Tiêu vương nhúng tay vào thì mọi chuyện sẽ khó giải quyết đây.” Tống Ngạnquen tay sờ sờ chòm râu dài của mình, than thở.

“Cho nên không thể cho ông ta có thời gian mà nhúng tay vào. Tống đại nhân, đại nhân lập tức truyền lệnh xuống, lệnh các huynh đệ nhanh chóng thu thập chứng cứ phạm tội, có thể thu được bao nhiêu thì thu. Giờ tuất (~ 7 – 9 giờ tối) mang tất cả cao thủ Hình bộ đến đây, đêm mai chúng ta đến Phàn Chi Thai!” Tiêu Chấn Nhân quyết định dứt khoát.

“Vâng! Tống Ngạn lĩnh lệnh!” Tống Ngạn nhiều lần trải qua phong ba chốn quan trường, đương nhiên biết lần này hành động không thành công liền xả thân(hi sinh vì nghĩa). Tiêu Chấn Nhân có thể sẽ mất địa vị Tiêu tiểu vương gia, mà mình vàTrương Dựcó thể sẽ mất mạng. Đắc tội Tiêu vương mà còn muốn sống là điều không thể!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Một mình cưỡi ái mã (ngựa yêu) Hỏa Diễm trở lại Tiêu phủ — Sáng nay hắn đã để Tráng Quả ở lại Tiêu phủ giám thị nhất cử nhất động của Tiêu Chấn Hành.

Mới vừa trở lại Nhâm Tâm cư, đang chuẩn bị tìm Tráng Quảthì phát hiện có một người mà hắn cực độ không muốn gặp đang ngồi trong khách thính — đường muội Tiêu Ngọc Cầm.

Đã tiến vào khách thính, muốn làm bộ như không nhìn thấy cũng khó, đành phải ôn hòa mà kêu một tiếng, “Tiểu muội, sao muội lại tới đây?”

Tiêu Ngọc Cầm vừa thấy, vội vàng tiến ra đón, vén áo thi lễ, miệng cười ngọt ngào, “Tứ ca, huynh đã trở lại, tiểu muội đến đây thăm huynh thôi. Thấy huynh bận rộn như thế, chắc thân thể cũng đã mệt nhọc lắm rồi. Muội sợ huynh không chú ý đến sức khỏe của mình nên mang chút bổ phẩm đến đây. Đây là tiểu muội đích thân làm đó, thỉnh tứ ca nhất định phải nếm thử nha.”

Liếc mắt nhìn chung(chén) sứ đặt trên bàn, Tiêu Chấn Nhân thản nhiên nói, “Đa tạ lòng tốt của tiểu muội, nhưng ta không cần bổ phẩm gì gì đó. Cơ thể ta đã có Tráng Quả chiếu cố đến rồi. Mấy ngày nay y đã hầm không ít thứ cho ta uống, loại bổ phẩm này ta đã sợ ăn lắm rồi. Không bằng tiểu muội đưa đến cho Lão nãi nãi đi, bà sẽ cao hứng lắm.”

Tựa hồ đã đoán được Tiêu Chấn Nhânsẽ nói như thế, sắc mặt Tiêu Ngọc Cầm lập tức trở nên u oán bi thương, “Không dối gạt tứ ca, tiểu muội cũng tự biết, không dám đòi hỏi tứ ca phải thích muội. Nhưng tâm ý của tiểu muội… nói vậy chắc tứ ca cũng hiểu được. Từ hôm nay trở đi, muội sẽ không bao giờ làm gì để tứ ca ghét được nữa. Lão nãi nãi nói sẽ tìm cho ta.. Ô ô, cho nên thỉnh tứ ca nể tình huynh muội của chúng ta, uống chén ngân nhĩ này, xem như thỏa mãn tâm nguyện cuối cùng của tiểu muôi. Ô ô… chẳng lẽ cái này cũng khôngđược sao?”

Mặt nhăn mày nhíu, hắn thật sự không quen thấy nữ nhân khóc. Tiêu Ngọc Cầmđã hứa hôn làm cho lỗ tai hắn cũng được thanh tĩnh không ít.

“Tứ ca…” Tiêu Ngọc Cầm khóc thê thê lương lương, lê hoa đái vũ.

Phiền chán cầm lấy cái gọi là bổ phẩm, Tiêu Chấn Nhân ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Từ khe hở sau khăn tay, nàng nhìn thấy Tiêu Chấn Nhân đã uống hết chén canh ngân nhĩ kia liền lộ ra sắc mặt vui mừng. Quả nhiên nha hoàn trong phòng tam ca nói đúng. Nam nhân sợ nhất là nữ nhân khóc, chỉ cần mình khóc một chút là cái gì cũng đáp ứng.

Buông chén canh trong tay xuống, hắn không hờn giận nói, “Được rồi, ta uống cũng uống rồi, muội đừng khóc nữa.”

“… Tứ ca, huynh có thể trò chuyện với muội một chút đượckhông? Xong rồi muội sẽ…” Còn chưa nói xong đã bị hạ nhân ngoài khách thính đánh gãy.

“Tiểu vương gia, Vương gia cho mời, thỉnh ngài lập tức đến phòng của Vương gia.”

Vừa nghe lời ấy, Tiêu Chấn Nhân chưa bao giờ cảm thấy Tiêu vươnggọi mà có thể làm hắn vui sướng như hôm nay. “Mau báo lại cho phụ vương, nói ta sẽ lập tức tới đó.”

“Vâng.” Hạ nhân nhận lệnh rời đi.

Hắn xoay người nói vớiTiêu Ngọc Cầm, mặt lộ vẻ không còn cách nào khác, “Tiểu muội, xấu hổ rồi. Xem ra hôm nay ta không có thời gian nói chuyện với muội, để lần khác a… Ha ha.” Gượng cười hai tiếng.

“Tiểu muội đã biết. Bất quá, muội có thể chờ đến lúc tứ ca làm xong chuyện trở về a. Tứ ca huynh nhanh đi đi.” Tiêu Ngọc Cầm săn sóc nói.

Bất đắc dĩ thở dài. Nữ nhân chết tiệt này, thật đúng là khó chơi!

“Tùy muội, nhưng ta cũng không biết khi nào mới trở về đâu.” Nói xong liền xoay người rời khỏi khách thính Nhâm Tâm cư.

Tiêu Chấn Nhân bước nhanh đến nơiTiêu vươngở – Xúc Thiên lâu, đi đến ngoài thư phòng liền ho khan một tiếng.

Cửa bị mở ra, tiểu thư đồng đưa hắn vào thư phòng. Tiêu vương hiển nhiên chờ hắn đã lâu, hơi có vẻ tức giận.

“Tham kiến phụ vương, hài nhiChấn Nhânthỉnh an phụ vương.”

“Ngồi đi.” Tiêu vương phất tay ý bảo hắn ngồi xuống, “Ngươi có biết lần này vì sao ta muốn ngươi đến đây không?” Tiêu vương mắt bắn tinh quang hỏi.

“Hài nhi không biết.” Tiêu Chấn Nhân giả ngu.

“Hừ! Ngươi không biết? Đừng cho là ta không biết ngươi đã làm chuyện tốt gì! Ngươi sao, cho rằng mình đã đủ lông đủ cánh, có thể bay được rồi sao? Đừng tưởng bây giờ ngươi là Hình bộ thượng thư là muốn làm gì thì làm. Nếu ta không muốn cho ngươi làm nữa cũng không phải là chuyện khó khăn gì đâu!”

Tiêu Chấn Nhân bất động thanh sắc trả lời, “Phụ vương, nhi tử hiểu ý phụ vương. Nhưng… nhi tử làm như vậy cũng là có đạo lý của nhi tử.” Vừa nói vừa liếc nhìn tiểu thư đồng đứng một bên.

Tiêu vương hiểu ý, phất tay lệnh tiểu thư đồng đi ra ngoài.

Đợi tiểu thư đồng đóng cửa rồi, Tiêu Chấn Nhânmới tiếp tục nói, “Nhi tử không biết chính mình làm chuyện gì mà làm phụ vương tức giận. Nhưng mỗi việc nhi tử làm đều là vì lợi ích của Tiêu phủ, suy xét làm thế nào để Tiêu phủ ta càng thêm uy vọng và quyền hạn, tuyệt đối không hề gây bất lợi cho phụ vương và Tiêu phủ.”

“A? Vậy nếu theo ngươi nói, đối phó với huynh đệ của mình cũng là vì lợi ích cả Tiêu phủ sao?”

“Đúng vậy.” Tiêu Chấn Nhân thần sắc trấn định.”Phụ vương cũng biết người trong thiên hạ nói như thế nào Tiêu phủ rồi, đương kim Chính Hoàng lại một mực tìm chỗ sơ hở của Tiêu phủ để đối phó phụ vương. Hiện giờ, trong kinh thànhồn ào huyên náo, tất cả đều nói tam thế tử Tiêu phủ chiếm đất chiếm nhà, cường thưởng dân nữ, đoạt nhân trân bảo(cướp đoạt của cải của dân), giết hại mạng người. Nếu là dân chúng bình thường nói thế thì thôi, nhưng trong đó còn liên quan đến không ít quan viên.Nếu những quan viên này thẹn quá thành giận, không để ý mặt mũi phụ vương nữa mà liên danh dâng tấu lên(đồng kí tên vào tấu sớ trình lên vua), đến lúc đó sẽ không phải là vấn đề của một mình Tiêu Chấn Hành nữa mà sẽ biến thành nguy cơ của phụ vương và cả Tiêu phủ. Không biết phụ vương đã nghĩ đến chuyện này chưa?”

Vẻ mặt Tiêu vươngbắt đầu dịu đi, “Nói thử xem, ngươi có tính toán gì không?”

“Rất đơn giản, loại bỏ tai họa Tiêu phủ, bảo trì thanh danh, đề cao uy vọng trong dân, đồng thời thu nạp lòng người.” Thẳng người lên, Tiêu Chấn Nhân nói tiếp, “Phụ vương cũng đã dạy hài nhi, phải biết biến điều bất lợi thành có lợi, hợp thời thí xe giữ tướng, khi tất yếu còn phải quân pháp bất vị thân!Vứt bỏ một tên Tiêu Chấn Hành chỉ biết làm ác, chỉ biết mang đến phiền toái cho Tiêu phủ, không thể mang lại lợi ích gì cho Tiêu phủ để đổi lấy sự kính sợ của bá quan văn võ, lấy được sự kính yêu của dân chúng, cũng có thể chặn miệng Chính Hoàng. Một công ba việc như thế, nếu không làm…”

Nhìn sắc mặt Tiêu vương một chút, hắn tiếp tục thuyết phục, “Huống chi, hiện tại có một cơ hội tốt như vậy, có thể cho Tiêu phủ ta lại nắm giữ quyền hạn năm đó của phụ vương… Bắc cảnh có dân Hung Nô phạm loạn, muốn xâm chiếm Đại Á hoàng triều của ta; nếu việc Tiêu Chấn Hành có thể xử lý thỏa đáng, được Chính Hoàng tán thành thì có thể để các quan viên khác đề cử cho người của Tiêu phủ ta đảm nhiệm chức đại tướng Bắc chinh, nắm binh quyền trong tay, cơ hội như thế…”

Tiêu vươngdựa người vào ghế, nhắm mắt lại nói, “Cứ dựa theo suy nghĩ của ngươi mà làm đi.”

Tiêu vương cũng không phải là ngốc tử, dưới tình huống bị cắt giảm đến một nửa thế lực mà năng lực của ông cũng đủ để uy chấn bách quan, đương nhiên là do cách làm việc nham hiểm. Cùng lắm là vứt bỏ một chất tử vô năng mà có thể đổi lấy lợi ích to lớn đến thế, ông căn bản là không thèm quan tâm xem nhi tử của mình có phải muốn giết đường huynh của hắn hay không; mà cái ông để ý chính là, phạm vi thế lực của mình có thể được khuếch trương một lần nữa, quyền hành nắm trong tay càng nhiều.

Đạt được cam đoan không nhúng tay của Tiêu vương, Tiêu Chấn Nhân cuối cùng cũng có thể quyết tâm. Vừa thả lỏng người mới phát hiện mình đã ướt đẫm mồ hôi. Kì quái, ta có thể lo lắng đến độ này sao?

## 16. Chương 16

Cáo từ đi ra, trên đường quay về Nhâm Tâm cư đột nhiên nhớ tới Tiêu Ngọc Cầm còn ở trong khách thính chờ mình, hắn không khỏi cau chặt mày. Nữ nhân kia thật đúng là đáng ghét! A, càng lúc càng thấy nóng nực bồn chồn.

Quả Quả đâu? Sao lại không thấy y đâu cả! Nghĩ đến Quả Quả, thân thể hắn như bốc hỏa, máu bắt đầu sôi trào.

Đúng rồi, đã năm ngày nay mình chưa chạm đến Quả Quả, thật muốn ôm y, muốn thấy bộ dáng khóc lóc của y, muốn nhìn thấy y cả người vô lực ngã vào lòng mình, dáng vẻ mặc mình âu yếm.

Vẻ mặt và bộ dáng của Quả Quả khi đó không giống với ngày thường khi y luôn mang dáng vẻ bình tĩnh ôn hòa. Khi đó, gương mặt thành thật của y sẽ đỏ lên, xuân tình đã nhộn nhạo nhưng vẫn luôn bày ra bộ dạng ẩn nhẫn, làm y càng liêu nhân đến tận xương tủy.

Nhìn khuôn mặt kia sẽ làm người ta không nhịn được mà muốn khi dễ y, nghe thanh âm cầu xin tha thứ hay tiếng khóc thét…

Bỗng nhiên hắn phát hiện có chuyện không đúng. Chính mình luôn khống chế cảm xúc rất tốt, sao có thể chưa nhìn thấy Quả Quả mà đã bắt đầu không khống chế nổi dục vọng rồi?

Tiêu Ngọc Cầm! Chén bổ phẩm kia! Nữ nhân chết tiệt, dám tính kế hắn, muốn đem gạo nấu thành cơm! Hắn sẽ không để cho nàng có cơm chín mà ăn đâu!

Không tiến vào Nhâm Tâm cư từ viên môn nữa mà trực tiếp xoay người nhảy tường, vài lần lên xuống là đã đến phòng ở của Tráng Quả ở tầng dưới bên trái. Không hề do dự mà đẩy cửa đi vào.

Hắn phải ở đây chờ Tráng Quả trở về.Tiêu Ngọc Cầmcó lẽ tuyệt đối không bao giờ ngờ được là mình lại chạy đến đây đâu.

Không nói đến Tiêu Ngọc Cầmcó chờ ở khách thính thế nào cũng không thấy Tiêu Chấn Nhân trở về, nói đến chuyện Tráng Quả từ tây ốc trở về, chuẩn bị đến bẩm báo cho thiếu gia điều y đã chứng kiên cả ngày nay thì trên đường đã được hạ nhân khác báo cho biết thiếu gia đã trở về, y vội vàng bước nhanh hơn, đi về phía Nhâm Tâm cư.

Vừa mới chuẩn bị theo thang đi lên lầu hai, đột nhiên khách thính truyền đến tiếng kêu, “Tráng Quả, ngươi lại đây một chút.”

Quay đầu nhìn lại, thì ra là tiểu thư ở đông ốc. Không biết vị tiểu thư này sao lại không có việc gì mà thích chạy đến đây như thế, ngay cả Tráng Quả chất phác mà cũng nhìn ra được thiếu gia không thích nàng xuất hiện ở trong này. Y đành phải bất đắc dĩ đi đến trước mặt nàng. “Tráng Quả gặp qua tiểu thư.”

Chống tay lên thắt lưng, ở trước mặt một hạ nhân như y thì nàng không cần phải bày ra vẻ mặt ôn hòa làm gì. “Ta hỏi ngươi, có thấy thiếu gia nhà ngươi không?”

“Không có, Tráng Quả cũng đang chuẩn bị đi vấn an thiếu gia.”

“Ngươi chỉ là hạ nhân, phải biết tự xưng nô tài trước mặt chủ tử. Đừng tưởng rằng ngươi đi theo tiểu vương gia Tiêu phủ là có thể làm càn trước mặt ta! Thật là, tứ ca luôn luôn nghiêm khắc với người khác, sao lại cho ngươi xưng tên trước mặt mình như thế chứ!” Tiêu Ngọc Cầm nghĩ thầm, về sau chính mình chính là tiểu vương phi Tiêu phủ, hạ nhân ở Tiêu phủ nếu không hảo hảo giáo dục thì sẽ để người ta xem thường mình. Về phần tên hạ nhân này, có lẽ do tứ ca luôn bận rộn, chỉ sợ không có thời gian dạy y làm nô tài là thế nào, vậy nhiệm vụ này cứ giao cho nàng đi.

“Là thiếu gia phân phó như vậy.” Tráng Quả vô tội nói.

“Làm càn! Ngươi còn dám cãi lại.” Đợi Tiêu Chấn Nhân nửa ngày cũng không thấy người quay về, Tiêu Ngọc Cầm đã vô cùng bực bội, vừa lúc mượn được tên hạ nhân vẫn đi theo bên người Tiêu Chấn Nhânlàm chỗ cho nàng trút giận.

“Tráng Quả… Tiểu nhân không dám.” Tráng Quảkhom người nói.

“Hừ! Ta hỏi ngươi, ngươi có biết thiếu gia nhà ngươi có… nữ hữu thân mật, hoặc là có nơi khác hay không?”

“Tiểu nhân không biết.” Tráng Quảthành thực nói.

“Nói bậy! Ngươi là thiếp thân cận tùy(người hầu luôn theo bên cạnh) của hắn, tứ ca hắn đi đến chỗ nào cũng đều mang theo ngươi, sao ngươi có thể không biết hắn có nữ nhân nào khác hay không! Nếu dám lừa dối ta, cẩn thận gia pháp hầu hạ!”

“Tiểu nhân thật sự không biết. Thiếu gia luôn luôn bận công tác, chưa từng thấy thiếu gia đi tìm nữ nhân.” Tráng Quả khó xử nói, âm thầm thở dài, tiểu thư này rất điêu ngoa.

“Sao có thể như vậy! Hắn đường đường là một đại nam nhân, sao có thể không đi tìm nữ nhân được! Vậy hắn làm thế nào…” Dù sao cũng chỉ là nữ hài vừa tròn mười sáu tuổi, lời tiếp theo đương nhiên không thể không biết xấu hổ mà nói ra.

Tráng Quả ngây người. Y không thể nói cho nàng biết, chính mình đều giúp thiếu gia giải quyết vấn đề đó a.

Bỗng nhiên, chỉ thấy ánh mắt Tiêu Ngọc Cầm tỏa sáng, khuôn mặt vốn cay nghiệt hà khắc lập tức chuyển thành tươi cười, ôn nhu nhẹ nhàng gọi, “Tứ ca…”

Đúng là Tiêu Chấn Nhânđi tớikhách thính.

Nàng muốn nắm bắt lấy cơ hội này. Nhìn sắc mặt hắn đã ửng hồng, biết là dược tính đã phát huy tác dụng rồi, chỉ còn chờ…

Nhìn thấyTráng Quả còn ngây ngốc sững sờ đứng một bên, Tiêu Ngọc Cầm không khỏi âm thầm cả giận. Tên nô tài chết bầm này, không biết thức thời chút nào, còn đứng chết ở đây làm gì!

“Tráng Quả, ngươi đến trù phong xem cơm tối đã chuẩn bị chưa. Bây giờ trời đã muộn, đã đến giờ dùng cơm rồi.” Tiêu Ngọc Cầm thúc giục Tráng Quả.

“Vâng”

Nghe thấy Tiêu Ngọc Cầmmuốn kiếm cớ đuổiTráng Quả đi, Tiêu Chấn Nhân đi nhanh lên trước, kéo Tráng Quả đi.

Nguyên lai Tiêu Chấn Nhân đang ở trong phòng đợi Tráng Quả, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy bóng dáng y đâu, đành phải liều mạng vận công chống lại dục hỏa đang cháy hừng hực này. Đột nhiên nghe được thanh âm của Tráng Quả, còn tưởng rằng y sẽ nhanh chóng lại đây, không ngờ đợi thêm lúc nữa mà vẫn không thấy y vào, hắn đành phải đi tìm.

Đến khi vào đến khách thính, vừa thấy Tráng Quả, dục hỏa trong người hắn đã không còn cách nào khống chế nữa rồi.

Tiêu Ngọc Cầm ngây người. Làm sao vậy, tứ ca bị dục hỏa vọt lên não rồi chăng? Ngay cả nam nữ cũng không phân biệt rõ ràng nữa. Nàng vội vàng đi qua, kéo kéo tay áo Tiêu Chấn Nhân, “Tứ ca… Ta ở đây.”

“Cút!” Phẩy tay áo một cái, hấtTiêu Ngọc Cầm ra, mặc kệ sắc mặt Tráng Quảkinh hoảng thế nào, ngượng ngùng ra sao, hắn ôm ngang Tráng Quả, rời khỏi khách thính, một cái vọt người liền lên lầu hai.

Tiêu Ngọc Cầmngây ngốc đứng ở khách thính, còn tưởng rằng chuyện vừa xảy ra là một cơn ác mộng.

Bị ném lên giường, Tráng Quả lấy lại đượctinh thần liền vội vàng muốn bò lên. “Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Sao mặt lại đỏ như vậy? Có phải phát sốt hay không?” Nói xong liền đưa tay sờ lên trán Tiêu Chấn Nhân.

Tiêu Chấn Nhân ôm lấy tayTráng Quả, cúi đầugọi một tiếng, “Quả Quả…”

Không biết sao, Tráng Quả nghe thấy tiếng thiếu gia gọi mình lại nhịn khôngđược mà run rẩy, một cảm giác kì quái từ dưới bụng dâng lên.

Không hiểu sao mà trong khoảng thời gian này luôn có một cảm giác mà y không hiểu cứ tuôn trào. Bây giờ mình nghe được thanh âm của thiếu gia liền… có phản ứng. Ta bị sao vậy? Tráng Quả thầm nghĩ.

“Thiếu gia, sao vừa rồi ngươi dám trước mặt tiểu thư mà ôm ta… ôm ta lên đây? Cho dù ngươi khôngcoitiểu thư ra gì thì cũng khôngđược làm vậy a. Nếu tiểu thư hiểu lầm…” Nói còn chưa xong đã bị thiếu gia đè lên người.

Tiêu Chấn Nhân mang theo sự quyết liệt chưa từng có, liều mạng gặm cắn cổ Tráng Quả, vừa mạnh mẽ xé rách y khố Tráng Quả, trong miệng lại mơ hồ nỉ non những lời không rõ ràng, “Quả Quả, Quả Quả… Cho ta, cho ta, Quả Quả…”

“Thiếu gia, đừng… Ngươi dừng tay, ta không muốn! Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?” Tráng Quả bị hành động của Tiêu Chấn Nhân dọa sợ, sống chết muốn đẩy hắn ra. Y có cảm giác như mình sẽ bị thiếu gia ăn tươi mất.

Âm thanh xoẹt xoẹt không dứt bên tai, chỉ trong chốc lát, y khố của y đã bị Tiêu Chấn Nhân đang bị dược tính phát tác phá tan thành từng mảnh.

Thấy thân mình xích lõa của Tráng Quả, Tiêu Chấn Nhân phát ra một tiếng thét to, mạnh mẽ kéo hai đùi của Tráng Quả ra, giơ lên cự vật đã cứng rắn như thiết thạch từ lâu, phủ đầy gân xanh dữ tợn, chút dịch thể rỉ ra trên đầu đỉnh, dùng một lực mạnh mẽ đâm vào tiểu huyệt chật hẹp kia.

“A!” Tráng Quả phát ra tiếng kêu thảm thiết, cảm giác như mình bị xé rách, trước mắt biến thành một màu đỏ như máu.

Không chút nào do dự, không có một chút thương xót, ngay cả chút tạm nghỉ cũng không có, hắn đã bắt đầu mạnh mẽ trừu sáp. Phốc! Phốc!… Thanh âm thân thể va chạm nhau không ngừng vang lên.

“Ách… Ô… Không… Không… Tha ta… Tha… Ta… Không…” Hai tay Tráng Quảkhông ngừng đẩy ngực Tiêu Chấn Nhân ra, mong muốn trốn thoát khỏi khổ hình này.

Không biết có phải cảm thấy hai tayTráng Quả gây trở ngại hay không, Tiêu Chấn Nhânmặc kệ phân thân thô to đang cắm trong thân thể y, mạnh mẽ đem y xoay người lại, áp mặt y xuống.

“…” Đau đến cực điểm, Tráng Quảđã không thể phát ra âm thanh gì nữa, nằm úp sấp trên giường, chịu đựng sự va chạm của Tiêu Chấn Nhân ở phía sau. Nước mắt chậm rãi tràn ra từ trong mắt y.

Tiêu Chấn Nhân bị dược tính mê hoặc, căn bản không có cách nào khống chế độ mạnh yếu của chính mình, lấy tốc độ gần như nhanh hơn gấp mấy lần người bình thường mà trừu tống eo lưng mình. Nộn nhục hiện ra màu sắc đỏ sẫm, máu vừa trào ra lại bị ép vào trong từ những lần đưa đẩy của vật thể thô to. Nơi nhỏ hẹp chưa bao giờ phải chịu sự tra tấn đau đớn và dai dẳng như vậy…

Tốc độ càng lúc càng mau, âm thanh thảm thương của Tráng Quả cũng càng lúc càng thấp, không thể nghe thấy được nữa.

Đột nhiên, Tiêu Chấn Nhân điên cuồng hét lên một tiếng, bắn ra lần đầu tiên trong cơ thể của Tráng Quả.

Vẫn chưa rút ra, hắn đã thuận thế ôm lấy thân mình Tráng Quả, để y đưa lưng ngồi xuống trên người mình.

“Ô… A…” Giống như ngồi trên lạc thiết (bàn ủi (chỉ cái nóng) cứng như sắt) thô to, Tráng Quả cố gắng đứng dậy, muốn rút thân thể ra. Bị Tiêu Chấn Nhân từ phía sau ôm lấy hai đùi, giống như đang ôm tiểu hài tử đi tiểu, hai tay giữ chặt hai đầu gối y, bắt đầu lắc lư thân thể y lên xuống.

Miệng Tiêu Chấn Nhâncũng không chịu nhàn rỗi, không ngừng gặm cắn lỗ tai Tráng Quả, cổ vai, sau lưng, lưu lại một đường dấu răng và dấu vết xanh tím.

“Thiếu gia… Tha… Ta… Tha… Cầu… Cứu, cứu ta… Cầu…” Thần chí đã dần dần lâm vào hôn mê, Tráng Quả bắt đầu nói năng lộn xộn.

Nhưng tính dục của Tiêu Chấn Nhân rất mạnh, hơn nữa lại bị dược vật kích thích nên không để ý dến lời cầu cứu của Tráng Quả, hắn chỉ biết vùi đầu thỏa mãn dục vọng của mình. Bây giờ, lý trí đã cách hắn rất xa rất xa…

Trong tai nghe được tiếng kêu cứu thảm thiết của hạ nhân luôn đi theo Tiêu Chấn Nhân, tiếng kêu dần dần biến thành rên rỉ, sau đó cái gì cũng không nghe thấy nữa, Tiêu Ngọc Cầm cả người phát run đứng dưới lầu của Nhâm Tâm cư.

Nàng thật không ngờ, dược của nha hoàn tam ca cho lại có dược tính mãnh liệt như vậy! Nếu người ở dưới thân thể tứ ca bây giờ là nàng…

Cảm thấy may mắn vì mình không bị tra tấn như thế, lại vừa đố kị với Tráng Quả đang hầu hạ Tiêu Chấn Nhân, Tiêu Ngọc Cầm âm thầm cắn răng. Nàng không muốn lại gặp phải thiếp thân cận tùy của tứ ca nữa!

Nàng vẫn không sao hiểu được, hồ ly trong suy nghĩ của mình lại là một tên hạ nhân thoạt nhìn ngây ngốc, không hề có chút tư sắc nhưTráng Quả. Y làm thế nào mà làm tứ ca hứng thú với y? Tiêu Ngọc Cầmvô cùng khó hiểu…

## 17. Chương 17

Tiêu Chấn Nhân mở mắt, hắn cảm thấy mình chưa bao giờ thư sướng như vậy.

Từ sâu trong cơ thể truyền đến sự lười biếng, cảm giác thỏa mãn khi đã được ăn no uống đủ; mà loại cảm giác này chỉ khi hắn đã hoan ái với Tráng Quả mới có… Quả Quả? Hắn mở to mắt, ý nghĩ lập tức trở nên hoàn toàn rõ ràng.

Cảm thấy trong lòng ngực ấm áp, lúc này mới thoáng an tâm. Nở nụ cười cực kì ôn nhu mà chính mình cũng không biết, cúi đầu nhìn chỗ giữa hai người… Mình vẫn còn chôn trong cơ thể y.Không muốn rút ra, hưởng thụ tư vị được nơi ấm áp mềm nhuyễn kia bao bọc lấy mình.

Khẽ vén những sợi tóc hỗn độn che khuất khuôn mặt, nhìn xuống phía dưới…Tay cầm sợi tóc y bắt đầu run rẩy…

“Quả Quả?” Thử gọi một tiếng, không thấy người kia có phản ứng.

Đưa tay lau đi vết máu trên khóe miệng, Quả Quả vậy mà lại cắn môi mình đến biến dạng! Sắc mặt trắng bệch, có thể nhìn ra dấu vết của nước mắt… Quả Quả của hắn đã rơi lệ, hô hấp mong manh yếu ớt…

Dời ánh mắt xuống người trong \*\*\*g ngực… “Thiên! Ta đã làm cái gì?” Tiêu Chấn Nhân không thể tin kêu thảm thiết. Những dấu vết gặm cắn đến bật máu, những dấu hôn xanh tím, vết cào rất sâu… tất cả những thứ này là do mình làm? Trên thân thể đã thế này, hạ thân y thế nào? Đúng rồi! Chính mình vẫn còn dính lấy y cùng một chỗ!

Thật cẩn thận rút ra từng chút một, mắt thấy theo phân thân mình rút ra là một lượng lớn bạch trọc và máu lập tức mất đi vật cản mà chảy ra, như thủy triều ào ạt trút xuống. Thật vất vả mới rút ra hoàn toàn – máu, căn bản là không thể ngừng chảy!

Không đành lòng thấy máu y chảy không ngừng, tiểu huyệt sưng đỏ đã biến thành màu đen, không thể khép lại được nữa, ngay cả bên trong bắp đùi y cũng bị mình nắm chặt. Tiêu Chấn Nhân nghiêng ngả lảo đảo xuống giường, vọt đến trước tủ đựng dược vật, tìm loạn xạ một hồi rồi cầm lấy ba bốn loại thánh dược trị thương, ngay cả tủ cũng không đóng đã vội vã chạy về trước mặt Quả Quả.

Khắc chế cơn hoảng hốt, đưa tay run rẩy bôi thuốc cho Tráng Quả như đã bị mười người luân gian, khi tiếp xúc với cơ thể y, trong đầu hắn thoáng hiện lên hình ảnh đêm qua mình đã điên cuồng đến thế nào, dần dần hình ảnh ấy ngày càng nhiều… Tay Tiêu Chấn Nhân càng run rẩy đến lợi hại.

Tính dục của mình luôn khác với người bình thường, hơn nữa chân lực trong cơ thể mình vẫn luôn cuồn cuộn không dứt, làm mỗi lần Tiêu Chấn Nhân ôm Quả Quả luôn phải khắc chế đến một mức độ nhất định, tận lực không để y bị nguyên khí của mình gây ra đại thương (vết thương lớn). Mà hôm qua…

Gặp quỷ! Vì sao máu vẫn mãi không cầm được? Đúng rồi, phải tìm đại phu… Không được! Không thể tìm đại phu!

Nếu tìm đại phu sẽ làm cho người trong Tiêu phủ biết, Quả Quảquan trọng với ta như thế nào, sau đó sẽ lấy y để đả kích ta! A! Chết tiệt! Chết tiệt! Tiêu phủ chết tiệt! Tiêu Ngọc Cầm chết tiệt! Nếu Quả Quả có chuyện gì, ta sẽ không bỏ qua các ngươi! Tuyệt không!

NhìnQuả Quảbị chính mình tàn phá như cây gỗ bị sét đánh trúng, Tiêu Chấn Nhân nhớ tới cái gì đó, nhảy đến trước tủ, mở ngăn bí mật, lấy viên thuốc được bao trong sáp mà mình vô tình có được, nghe nói nó chính là Cửu chuyển hồi hồn đan, có thể khởi tử hồi sinh, vốn hắn cất để mình sử dụng đề phòng vạn nhất (khi không may).

Không chút do dự liền bóp nát lớp sáp bao ngoài, phút chốc mùi hương nồng đậm lập tức xông vào mũi. Cẩn thận mở miệng Tráng Quảra, để y hé miệng liền ấn viên thuốc xuống, lại khép miệngy vào; đồng thời cũng nâng người Tráng Quả dậy, hai tay để sau lưng y, chậm rãi truyền chân khí vào, giúp y mau chóng hấp thu dược hiệu (tác dụng của thuốc).

Vận công đi khắp người y mười lần, Tiêu Chấn Nhân thu lực.

Dùng nhục tử (đệm giường) sạch sẽ bao chặt lấy Tráng Quả rồi ôm y vào trong ngực, lúc này mới lệnh cho người vốn không có lệnh của y thì khôngđược vào – bộc phụ chờ đã lâu ở phòng ngoài tiến vào thu dọn giường chiếu.

Bộc phụ tiến vào cũng không dám nhìn loạn xung quanh, cúi thấp đầu đổi sàng đan. Đến khi bà nhìn thấy sàng nhục dính đầy máu thì sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm.

“Nhớ kỹ, vô luận ngươi thấy gì ở đây thì cũng phải như không thấy! Nếu để ta biết trong phủ có bất kì lời đồn kì quái nào… Hừ! Ta nghĩ, ngươi hẳn là biết thủ đoạn của ta!”

“Vâng, tiểu vương gia, nô tỳ hiểu được.” Bộc phụ sợ hãi rụt rè đáp. Cho dù bà có gan lớn bằng trời cũng không dám nói đến chuyện của tiểu vương gia.

“Được rồi, đổi xong thì ngươi có thể ra ngoài. Thứ này toàn bộ mang đi đốt hết! Hiểu không?” Tiêu Chấn Nhânkhông kiên nhẫn nhẹ chân nhẹ tay đặt Tráng Quả lên giường đã được trải mới, nói với bộc phụ.

“Vâng.” Bộc phụ ôm sàng nhục, thấp đầu cáo lui. Bà vẫn không dám ngẩng đầu nhìn người được tiểu vương gia ôm vào trong ngực rốt cuộc là ai.

Biết lão ngũ lão lục cùng Tráng Quả giao hảo (có quan hệ tốt), Tiêu Chấn Nhân liền bảo hạ nhân gọi bọn họ tới. Nói cho bọn họ, Tráng Quả sinh bệnh, hy vọng bọn họ có thể chăm sóc hộ Tráng Quả khi mình không có mặt.

Huynh đệ song sinh vừa tròn mười lăm tuổi tuy rất kinh ngạc vì tứ ca luôn lãnh đạm bỗng nhiên lại tìm hai người bọn họ, nhưng bởi hắn bình thường cũng chiếu cố bọn họ; nhất là sau khi nhị ca ‘rời đi’,Tráng Quả cứ hai ngày ba lần lại chạy đến thăm hỏi mình nên bọn họ cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của hắn, đồng ý bồi Tráng Quả cho đến khi Tiêu Chấn Nhân hắn trở về.

Tiêu Chấn Nhân làm như vậy, đơn giản là vì phòng ngừa Tiêu Ngọc Cầm biết được sự thật sẽ thừa dịp hắn không ở đây mà làm chuyện gì đó bất lợi với Quả Quả. Hạ nhân có thể không ngăn được nàng, nhưng Tiêu Chấn Nam và Tiêu Chấn Vũvốn không thích đường tỷ điêu ngoa bốc đồng này sẽ không cho nàng ta dễ dàng tiếp cận Tráng Quả mà bọn họ yêu thích.

Dặn dò hai người nhất định phải thường xuyên choTráng Quảuống nước; nếu y tỉnh phải bảo trù phòng đưa cháo tới cho y ăn no bụng; nếu sốt cao nhất định phải phái người đến Hình bộ báo cho hắn… Từ từ.

Nghe thấy lời dặn dò như thế, Tiêu Chấn NamvàTiêu Chấn Vũcảm thấy vô cùng kì quái. Sao tứ ca lại dụng tâm như thế? Nhưng kì quái thế nào thì hai người vẫn thành thành thật thật gật đầu đồng ý.

Nói thật ra thì, bọn họ có hơi sợ tứ ca luôn lạnh mặt này. Cho nên cũng không dám hỏi nhiều.

Dồn nén sự lo lắng đối với Quả Quả, Tiêu Chấn Nhâncưỡi Hỏa Diễmđến Hình bộ.

Bởi vì buổi sáng đã trì hoãnkhông ít thời gian, khi vào Hình bộ thì một ngàn người đã sớm chờ ở đó, mòn mỏi trông chờ Tiêu Chấn Nhânđến an bài hành động đêm nay.

Tống Ngạnđã thấy Tiêu Chấn Nhântừ xa, vội vàng tiến ra đón, nhỏ giọng hỏi, “Đại nhân, không biết Tiêu vươngcó làm khó đại nhân không?” Ông nghĩ Tiêu Chấn Nhân chậm chạp như vậy là vì bị Tiêu vương cản trở.

Tiêu Chấn Nhân cũng hạ giọng đáp, “ĐểTống đại nhân lo lắng rồi, phụ vương quyết định không nhúng tay vào việc này.”

“Thật sao? Thật tốt quá!” Tống Ngạnlo lắng cả một đêm giờ cũng đã vui mừng lộ rõ trên nét mặt.

“Cái gì thật tốt quá? Đại nhân, đừng có nói thầm thì cái gì chỉ có hai người, có chuyện gì tốt thì thỉnh chia sẻ với các huynh đệ đi.” Trương Dự cười lớn tiếng nói, khiến cho cả ngàn người ở Hình cười ồ. Nhất thời, cảm giác khẩn trương lo lắng vừa rồi trong Hình bộlập tức tiêu thất không ít.

“Mọi người nghe rồi đó, đêm nay đến Phàn Chi Thai huynh đệ chúng ta có thể yên tâm tra án! Tiêu vươngsẽ không nhúng tay vào chuyện Tiêu Chấn Hành!” Tiêu Chấn Nhân lớn tiếng nói.

“Oa, thật tốt quá! Ta còn lo lắng lần này làm thế có phải ôm cuốc về nhà trồng cây hay không.” Một huynh đệ thở phào một hơi nhẹ nhõm, biểu tình hơi khoa trương làm mọi người lại được một trận cười to.

Nếu Tiêu vươngđã đáp ứng không nhúng tay việc này thì những chuyện còn lại đơn giản hơn nhiều.

Tiêu Chấn Nhânvừa trấn an những người phải hành động đêm nay, vừa hỏi hai vị đại nhân Tống, Trương “Tội chứng của Tiêu Chấn Hànhđã thu thập đến đâu rồi? Có tiến triển gì không?”

“Khải bẩm đại nhân, mặc dù có dân chúng nguyện ra mặt làm chứng, nhưng số lượng cũng không nhiều; ngoại trừ vài người bị hại thì rất nhiều quan viên nhân gia không nguyện ý ra làm chứng, muốn phải…” Trương Dự đáp.

“Vô phương, chỉ cần tối nay tóm được Phàn Chi Thai, để người ta biết vẫn có người có can đảm động vào tam thế tử Tiêu phủthì tự nhiên ngày mai sẽ có không ít người nguyện ý ra trạng cáo Tiêu Chấn Hành. Phải biết rằng, đạo lýgiậu đổ bìm leo là vĩnh viễn không thay đổi.” Tiêu Chấn Nhân cười lạnh nói.

## 18. Chương 18

Ban đêm, nguyệt hắc phong cao, cây rừng dày đặc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng trẻ khóc chó sủa, trong không khí truyền đến mùi mưa như có như không; xem ra sắp có mưa to đầu hạ rồi.

Trên đường nhỏ ngoài Phàn Chi Thai, từ xa có một ngọn đèn nhỏ lay động đi đến. Kiệu phu khiêng cỗ kiệu không biết có phải cảm nhận đượckhông khí xơ xác tiêu điều hay không mà không tự chủ được đi nhanh hơn.

Theo ngọn đèn biến mất, cỗ kiệu đã được nâng vào Phàn Chi Thai.

Một khắc qua đi, trong bóng đêm tối đen một đóa quang mang màu cam hiện ra. Ngay khi hào quanghiện ra, đột nhiên bên ngoài Phàn Chi Thai hiện ra một đống đầu người không đếm hết được.

Lúc này, trong Phàn Chi Thai, Tiêu Chấn Hànhđầy mỡ đang dùng hết thủ đoạn cưỡng bức Lý Như Ngọc, bức nàng dùng miệng uy gã uống rượu, bên cạnh còn có mấy nữ tử ăn mặc yêu diễm đứng đó hầu hạ. Lý Như Ngọc có thể là bị Tiêu Chấn Hành chỉnh sợ, gã nói cái gì thì nàng làm cái đó.

Tiêu Chấn Hành đang túy sinh mộng tử(sống mơ mơ màng màng), đột nhiên cửa phòng vốn đóng chặt bị mở ra, lập tức một thanh âm bỡn cợt truyền vào tai gã, “Tam ca, hảo hưng trí! Có thể được giai nhân tự mình mớm rượu như thế, đúng là làm tiểu đệ thèm chết. Nhưng… vị cô nương này thoạt nhìn cũng không phải là tình nguyện a. Tam ca chẳng lẽ đã làm chuyện bức lương vi xướng(ép người tốt làm con hát, aka ép buộc con gái người ta làm kĩ aka ép buộc người khác làm chuyện xấu)?”

Mọi người trong phòng cùng ngẩng đầu nhìn về phía người mới tới – một giai công tử thật đẹp! Biểu tình tựa tiếu phi tiếu kia, bộ dạng thản nhiên lạnh lùng kia lại toát ra vẻ phong lưu không nói lên lời; vừa nhìn thoạt như thiếu niên chưa qua nhược quán, nhưng nhìn kĩ lại thấy hắn như dã thú cực kì nguy hiểm. Những nữ tử yêu mị đã trải qua phong trần không khỏi xuân tâm nhộn nhạo.

Nghe hắn gọi chủ tử là tam ca, xem ra các nàng cũng sẽ có cơ hội hầu hạ mỹ nam tử này. Nghĩ nam tử này cũng ôm mình khinh ngôn mật ngữ (những lời đường mật aka lả lơi), xương cốt các nàng cũng đã mềm nhũn cả ra.

Không nói đến những nữ tử không liên quan này, ngay cả Lý Như Ngọc cũng hai mắt ngập nước nhìn Tiêu Chấn Nhân.

Lại nói Tiêu Chấn Hànhkia, vừa thấy người tới lập tức sắc mặt đại biến. Đồng thời, gã cũng nghe ra ngữ khí của Tiêu Chấn Nhân tựa hồ không có hảo ý, đẩy Lý Như Ngọc trong \*\*\*g ngực ra, đưa tay vào ngực.

“Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tứ đệ. Sao? Chạy đến đây tìm ca ca là đến tìm vui sao? Nếu ngươi nói cho ca ca biết ngươi cũng có sở thích này thì ca ca ta đã sớm mang ngươi đến đây rồi. Đại ca cũng rất thích chỗ này đó.”

“Tiêu Chấn Hành, tốt nhất ngươi mau bỏ cái tay trong ngực ra, nếu không ta cũng không dám đảm bảo ngươi có còn nguyên vẹn mà về đến Hình bộ chịu thẩm vấn hay không.” Tiêu Chấn Nhân lười biếng tựa vào trên tường, nói rõ ràng.

“Ngươi nói cái gì? Cái gì thẩm vấn ở Hình bộ? Ngươi nghĩ ta và ngươi là ai? Ta là tam ca của ngươi, tam thế tử Tiêu phủ! Ngươi, ngươi tới đây, bá phụ và lão nãi nãi có biết không?” Tiêu Chấn Hànhđỏ mặt, giận sôi lên, vừa tức vừa sợ hỏi lại.

“Ngươi nói sao?” Tiêu Chấn Nhân căn bản lười phản ứng với gã.

“Ngươi… Ngươi, ngươi không sợ bá phụ vàlão nãi nãi trách tội sao?!”

“Tiêu Chấn Hành, ta thấy ngươi cùng là người trong Tiêu phủ nên khuyên ngươi một câu, nên thành thật theo ta đến Hình bộ đi, đừng vùng vẫy vô ích ở đây nữa. Về phần phụ vương ta và lão nãi nãi có thể trách tội ta hay không; thứ nhất, ta là nhi tử của Tiêu vương, ngươi không phải. Thứ hai, ta là tiểu vương gia Tiêu phủ, ngươi không phải. Thứ ba, ta là Hình bộ thượng thư, cần làm việc theo luật. Bây giờ ngươi hiểu được chưa?”

Không đợi Tiêu Chấn Hành có phản ứng, Lý Như Ngọc nghe ra Tiêu Chấn Nhân là tới cứu nàng ra khỏi hố lửa này, đột nhiên nhào về phíaTiêu Chấn Nhân, trong miệng còn hô to, “Đại nhân cứu ta!”

Tiêu Chấn Hành thấy cơ hội không thể mất, vội vàng lấy chủy thủ trong ngực ra đâm vào Tiêu Chấn Nhân. Tiêu Chấn Nhân vừa phảiné tránh chủy thủ vừa phải trốn khỏiLý Như Ngọc đang nhào tới, đã để Tiêu Chấn Hành chuồn ra ngoài phòng.

Chỉ nghe Tiêu Chấn Hành vừa ra ngoài phòng, liền hét to, “Người đâu! Người đâu! Có cường đạo! Người mau tới!” Hiển nhiên là gã đang hô hoán mấy tên cao thủ mà gã đã mời đến.

Thật là, ta đường đường là Hình bộ thượng thư, khi nào thành cường đạo rồi? Thầm tính thời gian một chút, đoán rằng mấy tên hộ vệ kia đã bị đám người Trương Dựthu thập, hắn liền tuyệt không thương hương tiếc ngọc đẩy Lý Như Ngọc đang dính trên người ra, khoan thai ra cửa phòng.

“Tiêu Chấn Hành, không cần hô nữa, tất cả bọn chúng đã ngủ rồi, đánh thức không tốt lắm đâu.” Tiêu Chấn Nhân đùa cợt gã, đưa tay vỗ ba cái.

Tiếng vỗ tay vừa dứt, Phàn Chi Thaiđã bừng lên ánh đuốc, chiếu trong viện sáng như ban ngày.

“Đại nhân, tất cả nghi phạm liên quan đã bị bắt giữ, hiện tại còn thỉnh đại nhân phân phó điều tra chứng cứ phạm tội.” Trương Dựđi ra từ giữa đám người Hình bộ, báo cáo với Tiêu Chấn Nhân.

“Được, làm phiền Trương đại nhân. Đại nhân phân phó xuống, lệnh các huynh đệ cẩn thận tìm tòi, cửa ngầm ám cáchkhôngđược bỏ qua.” Tiêu Chấn Nhân hạ lệnh.

“Vâng, Trương Dự tuân lệnh!”

“Tiêu Chấn Nhân! Ngươi sao có thể! Ngươi… ngươi nhớ kĩ cho ta! Ta phải về Tiêu phủ, gặpTiêu vương, gặp lão nãi nãi, ngươi, ngươi không được ngăn đón ta… Ngươi, ngươi đừng lại đây, ta sẽ không đến Hình bộ, ngươi mơ tưởng!” Tiêu Chấn Hành mắt thấy thế cục đã mất , đã muốn không biết như thế nào cho phải, sợ tới mức cả người phát run.

“Người tới! Mang nghi phạm Tiêu Chấn Hànhvề đại lao Hình bộ!” Tiêu Chấn Nhân không kiên nhẫn vung tay lên. Hắn muốn giải quyết chuyện này sớm một chút, trở về xem Quả Quả thế nào rồi.

“Không! Ta không đến đại lao Hình bộ! Ta là tam thế tử Tiêu phủ, ngươi không thể! Ngươi không thể! Ai dám lại đây?! Các ngươi cũng không muốn sốngphải không? Tiêu Chấn Nhân, ngươi là tiểu dã chủng! Năm đó sao lại khônglấy đuốc đốt chết ngươi luôn đi! Tên hỗn đản này! Ngươi làm như vậy, lão nãi nãi sẽ không bỏ qua cho ngươi! Tiêu vương phi sẽ không bỏ qua cho ngươi! Ngươi có nghe thấy không!”

Tiêu Chấn Nhân nghe lời cuối cùng của gã, không khỏi nheo hai mắt lại. “Thì ra ngươi cũng có phần! Là nương hay cha ngươi tham gia vào chuyện đó?”

“Ngươi đừng mơ tưởng ta sẽ nói cho ngươi! Ngươi chờ đi! Các nàng sẽ không bỏ qua cho ngươi!”

Tiêu Chấn Nhân vung tay lên, “Mang gã đi!” Lão thái bà vàTiêu vương phi! Quả nhiên có phần của hai người đó. Hừ!

Mắt thấy Tiêu Chấn Hành đã bị bắt giữ liền đem công việc ở đây giao lại cho Trương Dự, còn hắn cưỡi ngựa quay về Tiêu phủ.

Vội vàng trở lại phòng mình trong Nhâm Tâm cư, thấyTiêu Chấn Vũở bên bảo vệTráng Quả, còn Tiêu Chấn Namkhông thấy người đâu.

Nhẹ nhàng đi đến trước giường, Tiêu Chấn Nhânđưa tay sờ trán Tráng Quả, hỏi Tiêu Chấn Vũ, “Hôm nay có chuyện gì phát sinh không? Tráng Quả có…chuyển biến nào không?”

Tiêu Chấn Vũ đáp, “Tứ ca, huynh đã trở lại, hôm nay không biết sao mà Tiêu Ngọc Cầm ở đông ốc đã đến đây nhiều lần, nói muốn gặp Tráng Quả. Chúng ta nói với nàng, Tráng Quả sinh bệnh, không thể gặp nàng, nàng còn rất mất hứng, nói một đống cái gì mà chủ tử với nô tài; chúng ta đã đuổi nàng đi rồi! Sau đó lại có một nha hoàn chạy tới, nói là Tiêu Ngọc Cầm đưa thuốc cho Tráng Quả…”

“Ngươi có cho y dùng không?” Tiêu Chấn Nhân đại kinh thất sắc(vô cùng lo lắng sợ hãi)

Lắc đầu, “Không có. Vừa thấy nha hoàn kia là biết không có ý tốt gì rồi! Nữ nhânTiêu Ngọc Cầm kia sao có thể vì một hạ nhân mà đưa thuốc tới chứ? Ta vốn muốn để lại thuốc kia cho tứ ca xem thử, nhưng sau Nam Nam tức giận quá nên đổ đi rồi.”

Cũng không biết Tiêu Ngọc Cầm đã đắc tội họ lúc nào mà khẩu khí củaTiêu Chấn Vũ tràn ngậpchán ghét đối này tiểu thư Tiêu phủ này.

“Vậy là tốt rồi, hôm nay làm phiền các ngươi rồi.” Thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve hai má Quả Quả.

“Ách, tứ ca, vừa rồi Tráng Quả có tỉnh lại một chút, ta đã để Nam Nam đến trù phòng mang chút hi chúc (cháo loãng) lên rồi, có lẽ cũng sắp về tới.”

“Y có tỉnh lại? Thật tốt quá! Ta còn đang lo…Hôm nay y có còn phát sốt không?”

“Có hơi nóng một chút, nhưng tới tối thì tốt hơn nhiều rồi. Chúng ta đã đút chút nước cho y, cũng đắp khăn lạnh lên rồi.”

Xem ra cả ngày nay đã làm hai vị tiểu thiếu gia quen được nuông chiều từ nhỏ này phải vất vả rồi.

Cửa bị đẩy ra, Tiêu Chấn Nam đã trở lại, trong lòng ngực còn cầm một cái thố nhỏ, có lẽ là hi chúc.

“Tứ ca, huynh đã về rồi, huynh không biết hôm nay…” Tiêu Chấn Namtính tình thẳng thắn đang chuẩn bị trách cứ Tiêu Ngọc Cầm với Tiêu Chấn Nhân, đã bị ca ca song sinh đánh gãy, “Ta đã nói rồi, không cần ngươi nói lại lần nữa đâu.”

Cười cười, Tiêu Chấn Nhân lần đầu tiên bày ra vẻ mặt ôn hoà nói chuyện với hai huynh đệ, “Thời gian không còn sớm,cả ngày hôm nay các ngươi đã vất vả rồi, mau quay về ngủ sớm một chút. Cháo cứ để đấy, tự ta sẽ đút cho Tráng Quả, các ngươi về trước đi.”

Ban ngày vì muốn giúp Tráng Quả chà lau thân thể để giảm bớt nhiệt độ, đã chứng kiến vết thương khắp người y, Tiêu Chấn Nam vốn trực tính đã muốn hỏi Tiêu Chấn Nhân, vết thương trên người Tráng Quả là do đâu mà có, nhưng lại bị Tiêu Chấn Vũ kéo tai lôi ra ngoài. Đồng thời cậu cũng không quên quay đầu lại chào một câu, “Vậy chúng ta về trước, tứ ca cũng ngủ sớm một chút.”

Tiêu Chấn Nambị tha đi vẫn không chịu thuận theo mà còn nói, “Sao ngươi không cho ta hỏi tứ ca xem Tráng Quả bị thương thế nào? Nếu để cho ta biết tên hỗn đản nào dám làm Tráng Quả ca bị thương như thế, xem ta có đánh tên đó thành đầu heo không!”

Tiêu Chấn Nam tính tình nóng nảy bộp chộp, ở Tiêu phủ luôn làm cho người ta không yêu thích nổi, chỉ có Tráng Quả không thèm để ý, còn đặc biệt chiếu cố cậu. Ngay cả nhị ca cũng không hỏi han ân cần bằng y, cho nên tình cảm của cậu đối vớiTráng Quả cũng thâm hậu hơn so với Tiêu Chấn Vũ.

Bởi vì như thế nên cậu mới thấy Tiêu Ngọc Cầm luôn chỉ coi Tráng Quả là nô tài này nọ, khi nàng đưa tới thuốc gì cũng vứt hết xuống nhà xí. Bây giờ lại thấy cả người Tráng Quả đầy những vết thương, cậu đương nhiên muốn hỏi Tiêu Chấn Nhân xem ai là kẻ gây ra, đáng tiếc Tiêu Chấn Vũkhông cho cậu có cơ hội này.

## 19. Chương 19

Trong tai nghe được tiếng quát mắng của Tiêu Chấn Nam, Tiêu Chấn Nhân dở khóc dở cười. Nhìn Tráng Quả vẫn còn đang ngủ say, nghĩ thầm, nên nhân lúc y còn chưa tỉnh lại, nên đổi dược cho y trước thì hơn.

Chuẩn bị sẵn dược vật, đặt lên bàn con trước giường, đưa tay cởi quần áo Quả Quả. Nhìn thấy miệng vết thương cách một ngày càng thấy ghê người, trái tim hắn không khỏi co rút đau đớn.

Cười khổ, nhìn thương thế rõ ràng như vậy, chỉ sợ Tiêu Chấn Vũ đã nhìn ra cái gìđó rồi.

Tiêu Chấn Nhân cẩn thận bôi thuốc mỡ lên các vết thương lớn nhỏ củaTráng Quả, theo di động của hai tay, hắn cảm giác cơ thể dưới tay mình càng ngày càng căng cứng. Hắn biết Quả Quả đã tỉnh lại, nhưng thấy y không mở mắt, có lẽ là y không muốn nhìn mình.

Bôi thuốc lên khắp người Quả Quả, lúc này mới giúp y mặc hết y vật vào. Lại thuận tay với lấy tô cháo nhỏ vẫn còn ấm chuyển đến bàn con, cẩn thận múc ra chén.

Làm bộ không biết Tráng Quảđã thanh tỉnh, Tiêu Chấn Nhân nhẹ nhàng gọi y, “Quả Quả, đã tỉnh rồi thì ăn một chút gì rồi ngủ tiếp.Quả Quả…”

Kỳ thật Tráng Quảđã tỉnh từ khi Tiêu Chấn Nam trở về. Nhưng y không biết nên đối mặt với thiếu gia thế nào, cho nên vẫn giả vờ như còn chưa tỉnh lại. Bây giờ nghe thấy thiếu gia gọi, Tráng Quả trời sinh tính thành thật không có cách nào khác, đành phải mở mắt ra.

“Quả Quả, ngươi cuối cùng tỉnh, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Đã đói bụng chưa?” Tiêu Chấn Nhânkhông quen nói những lời ôn nhu như thế này, lúng túng hỏi.

Không thoải mái, toàn thân cũng không thoải mái, toàn thân đều đau. Nhất là…

Nhưng Tráng Quả vẫn như cũ lắc lắc đầu với thiếu gia, tỏ vẻ chính mình không sao cả. Nói thì được ích gì? Chẳng lẽ nói thì thiếu gia sẽ thương tiếc ngươi, không làm loại chuyện này với ngươi nữa?

Hay là thôi đi, ngươi chẳng qua là một thứ đồ vật cho thiếu gia dùng để phát tiết mà thôi.

Đã trải qua tối qua, Tráng Quả lại càng nhận ra rằng, ở trong mắt thiếu gia, chỉ sợ mình còn không bằng cả một thứ không có sinh mệnh, nếu không thì cũng không bị đối xử như vậy… Nhắm mắt lại, Tráng Quả khống chế tâm tình, không cho mình nhớ lại nữa.

“Làm sao vậy? Có phải lại mệt mỏi không? Đến, ăn chút cháo rồi ngủ tiếp.” Tiêu Chấn NhânthấyTráng Quả lại nhắm mắt lại, sợ y muốn ngủ, vội vàng đem cháo đến trước mặt y, muốn đút cho y.

Tráng Quả bất đắc dĩ, đành phải mở mắt ra, trong mắt là hình ảnh khuôn mặt thiếu gia đang quan tâm mình.

Quan tâm?Thiếu gia? Thiếu gia quan tâm đến ta sao?

“Quả Quả, đến, mở miệng ra. Lần này đều là nữ nhân Tiêu Ngọc Cầm kia, nếu không phải nàng kê đơn… Về sau nhớ kỹ, thấy nàng thì tránh xa một chút, biết chưa? Đến, ăn hết chén cháo này đi.” Tiêu Chấn Nhân chau mày. Hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Tiêu Ngọc Cầmnhư vậy.

Nhớ kỹ, ta phải tránh tiểu thư xa một chút. Thì ra thiếu gia không muốn tiểu thư hiểu lầm quan hệ giữa mình và thiếu gia a. Dù sao để cho Ngọc Cầm tiểu thư sẽ làm tiểu vương phi tương lai hiểu lầm gì đó, quả thật không tốt lắm.

Ngẫm lại xem, thiếu gia đã dùng dược bởi vì không muốn làm tổn thương đến Ngọc Cầm tiểu thư nên mới chọn cách phát tiết trên người mình! Tiểu thư thiên kiều bá mị như vậy sao có thể chịu nổi loại tra tấn ấy, người nào chỉ cần biết thương hương tiếc ngọc một chút cũng sẽ không làm như vậy, huống chi Ngọc Cầm tiểu thư còn là đường muội của thiếu gia nữa.

Về phần ta —chỉ là một hạ nhân có thể thay đổi bất cứ lúc nào, dù có gây sức ép thế nào đi nữa cũng sẽ không biết đau, không phải sao?

Cố gắng bày ra nụ cười, Tráng Quả cố nhịn cơn đau nhức xuống mà nhếch khóe môi, “Thiếu gia, không cần lo lắng…Tráng Quảhiểu rồi.”

“Ngươi biết ta lo lắng là tốt rồi.” Nhấc chén lên, ý bảo y há miệng ăn cháo.

“Thiếu gia, Tráng Quả tự làm được rồi. Còn nữa, Tráng Quảcó thể đến phòng mình ở dưới lầu đượckhông?”Tráng Quả giãy dụa muốn đứng dậy.

“Thân thể ngươi bây giờ còn chưa tốt, cứ nằm ở đây trước đã.” Tiêu Chấn Nhânbuông chén xuống, vội ấnTráng Quảtrở lại nằm.

Tráng Quả bị thiếu gia đụng tới, thân mình không thể khắc chế mà run rẩy một chút. “Thiếu gia, Tráng Quả muốn quay về phòng mình, thiếu gia cũng cần chỗ nghỉ ngơi a.”

Thấy phản ứng của Tráng Quả, Tiêu Chấn Nhân không khỏi nghĩ rằng, hành vi của mình đêm qua đã làm Quả Quả sợ hãi rồi, có lẽ y cũng không muốn thấy ta nữa. Bất đắc dĩ, đành phải gật đầu đáp ứng yêu cầu của y, “Ta đây ôm ngươi đi xuống, ngươi phải nhớ ăn cháo.”

Ôm lấy Quả Quả đỏ bừng cả mặt đi theo thang trong phòng xuống lầu, mới vừa đem Quả Quảthu xếp xong, hắn lo lắng trở lại trên lầu, đột nhiên trước mắt sáng ngời, tiếng sấm đinh tai nhức óc lập tức theo sau. Rào rào! sấm chớp mưa gió vần vũ tới; trong lúc nhất thời, vạn vật chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy thanh âm của tiếng mưa điên cuồng tẩy sạch mọi độc ác tội nghiệt của thế gian.

Lúc này, đáng thương nhất chính là những người vô gia cư và dã miêu dã cẩu. Cơn mưa to đầu hạ làm người ta lạnh đến tận xương…

Lẳng lặng nằm trên giường tạm thời thuộc về mình, Tráng Quả lắng nghe tiếng mưa rơingoài cửa, y lần đầu tiên cảm thấy đượcđã mệt mỏi biết bao, chén cháo đặt trên đầu giường cũng dần trở nên lạnh lẽo…

Ngày thứ hai, ngày thứ ba, Tráng Quả đều có Tiêu Chấn Vũ cùng Tiêu Chấn Nam ở bên cạnh mà vượt qua. Không biết là bởi vì thân thể y cường kiện hay vì Tiêu Chấn Nhân đã cho y ăn Cửu chuyển hoàn hồn đan có tác dụng mà đến ngày thứ ba, y đã có thể xuống giường đi lại được.

Lúc này, Tiêu phủ bắt đầu rung chuyển dưới tình huống vô cùng bất an. Chuyện Tiêu Chấn Hành đã truyền vào tai người trong Tiêu phủ, rất nhiều hạ nhân, nhất là đám nha hoàn hơi có tư sắc đều vỗ tay mừng rỡ, ngay cả huynh đệ đồng phụ dị mẫu với gã là(cùng cha khác mẹ) Tiêu Chấn VũvàTiêu Chấn Nam đều mang vẻ mặt vui vẻ, cho rằng tứ ca Tiêu Chấn Nhân đại nghĩa diệt thân thật đúng.

Lúc ấy, Tráng Quả còn cảm thấy kì lạ, tại sao bọn họ không có chút tình nghĩa huynh đệ nào; sau này y mới biết được, mẫu thân của hai người họ là do mẫu thân của Tiêu Chấn Hành độc chết, thậm chí bọn họ còn nhỏ đã bị cuốn vào cuộc tranh đấu quyền lực của Tiêu phủ rồi, còn thiếu chút nữa bị hại chết, đến khi Tiêu vương đưa nhi tử thân sinh Tiêu Chấn Nhânvào phủ mới giải quyếtđược nguy cơ củabọn họ.

Có người mừng đương nhiên cũng có người lo.

Đại thiếu gia ở đông ốc và lão phu nhân ở nam ốc khá bất mãn với hành động của Tiêu Chấn Nhân.

Lão phu nhân thậm chí phái người đến Hình bộ muốn dẫn Tiêu Chấn Hành quay về, bị Tiêu Chấn Nhân mắng quay về, làm lão phu nhân tức chết. Hơn nữa Tiêu Ngọc Cầm lại ở trước mặt bà khóc lóc kể lể chuyện Tiêu Chấn Nhân và tùy tùng, làm bà quyết định cho Tiêu Chấn Nhân một giáo huấn nho nhỏ.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày hôm đó, thân thể Tráng Quả đã có chuyển biến tốt hơn được một chút, đang chơi cờ với hai vị thiếu gia ở Nhâm Tâm cư. Kì nghệ của Tráng Quả không cao lắm cùng Chấn Nam hai người làm đối thủ với một mình Chấn Vũ, nhưng vẫn bị cậu đánh cho hoa rơi nước chảy (thua thảm hại).Tiêu Chấn Nam không khỏi buông ra những lời thô tục không ngừng. Mà Tiêu Chấn Vũ đối với những lời thô tục của huynh đệ mình chỉ biết trợn trắng mắt, làm Tráng Quả cười không ngừng.

Chỉ có ở trước mặt mấy hạ nhân có giao tình tốt, hay trước mặt hai vị thiếu gia này, y mới có thể đệ lộ nụ cười vui vẻ thế này.

Đột nhiên, quản gia Tiêu Trọng đến truyền lời, nói là lão phu nhân lệnh Tráng Quả đến nam ốc một chuyến.

Lập tức, Tiêu Chấn NamvàTiêu Chấn Vũ liền cảm thấy không ổn. Nhưng mệnh lệnh của lão phu nhân không nghe không được, muốn cùng đi theo y, lại bị Tiêu Trọng nói, lão phu nhân chỉ lệnh cho một mình Tráng Quả đến. Bất đắc dĩ, hai người đành phải để một mình Tráng Quả đến nam ốc dưới sự hộ tống của Tiêu Trọng.

Chờ đến khi Tráng Quả rời khỏi Nhâm Tâm cư, Tiêu Chấn Vũ đột nhiên kéo Tiêu Chấn Namchạy thẳng đến chuồng ngựa ở bắc ốc. Cậu phải cưỡi ngựa đến Hình bộ báo cho tứ ca, việc lớn không tốt rồi.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tráng Quả theo quản gia Tiêu Trọng đi vào nam ốc. Trên đường, khi y hỏi lão phu nhân gọi y tới là vì việc gì, Tiêu Trọng cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng đồng thời lại cảnh cáo y, tâm tình của lão phu nhân đích thực cũng không tốt, hơn nữa Ngọc Cầm tiểu thư đã ở đó rồi.

Nghe thấyNgọc Cầm tiểu thư đã ở đó, lòng Tráng Quảhẫng một nhịp.

Đứng trước cửa Bàn Mẫu các, quản gia Tiêu Trọnglớn tiếng nói với vào trong, “Lão phu nhân, Tiêu Tráng Quả đã đến.”

Một lát sau nhân, có tiếng lão phu nhân truyền ra, “Cho y vào.”

“Vâng.” Tiêu Trọng ý bảo Tráng Quả một mình đi vào.

Đẩy cửa vào, quả nhiên hiện ra sắc mặt lão phu nhân đầy vẻ giận dữ và vẻ mặt ủy khuất củaNgọc Cầm tiểu thư.

“Tráng… Tiểu nhân Tiêu Tráng Quả gặp qua lão phu nhân, tiểu thư.” Tráng Quả thi lễ với hai người.

“Hừ! Nô tài lớn mật! Ngươi cũng biết sai sao?” Lão phu nhân gõ long đầu quải trượng1, phẫn nộ quát.

“Tiểu nhân không biết đã sai chỗ nào, thỉnh lão phu nhân chỉ dạy.” Tráng Quả đúng mực nói.

“Nãi nãi, người xem tên tiện nô này đó, còn dám chống đối lão nhân gia, không thèm nói thật trước mặt người.”Tiêu Ngọc Cầm lập tức khóc lóc kể lể với lão phu nhân.

“Ngươi…Tên nô tài này! Quỳ xuống cho ta!” Lão phu nhân nổi giận nói.

Tráng Quả do dự một chút, đành quỳ xuống.

“Ta hỏi ngươi, ngươi không phải hạ dược với Chấn Nhân, làm cho nó… Làm nó mất trí, làm chuyện tằng tịu với tiện nô vô sỉ như ngươi?” Lão phu nhân lớn tiếng hỏi.

“Tiểu nhân không kê đơn thiếu gia.” Tráng Quảthành thật nói.

“Ngươi nói bậy! Ngày đó ta đến gặp tứ ca, thấy rõ ngươi thả cái gì đó vào nước trà của huynh ấy. Sau đó, tứ ca liền… liền ôm người lên lầu trên. Ngươi còn dám nói ngươi không làm?!” Tiêu Ngọc Cầm vu hãm Tráng Quả.

“Ta hỏi ngươi, ngươi cùng Chấn Nhân có phải đã xảy ra chuyện kia hay không?” Lão phu nhân truy vấn.

Trầm mặcmột hồi lâu, Tráng Quả đáp, “… Không có, lão phu nhân.”

“Nãi nãi, tên tiện nô này lừa gạt người. Không tìn thì người cứ bảo y cởi y phục ra, trên người y chắc chắn còn lưu lại dấu vết của tứ ca!”

“Ân… Có nghe thấy không! Cởi y phục ra! Nếu ta thấy ngươi nói dối… Hừ hừ!” Lão phu nhân đồng tình với ý kiến của Tiêu Ngọc Cầm.

Tráng Quả quỳ trên mặt đất, yên lặng cắn răng. Bằng võ công của y, y hoàn toàn có thể xông ra khỏi Tiêu phủ, không cần nhận loại sỉ nhục này! Nhưng nếu thực sự làm vậy, thiếu gia phải làm sao bây giờ? Lão phu nhân có thể giận chó đánh mèo với thiếu giakhông?

“Ngươi còn do dự cái gì! Chẳng lẽ muốn ta gọi người vào giúp ngươi cởi chắc?” Lão phu nhân thấy y nửa ngày không hề động tĩnh, giận dữ.

“Lão phu nhân, Tráng Quả Quả thật kê đơn, làm cho thiếu gia cùng ta làm…chuyện đó.” Tráng Quả cắn răng một cái, nhận tội.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Chú thích:

1. Long đầu quải trượng hay long đầu trượng: 龍頭拐: một loại gậy chống của các phu nhân nhà quyền quý ngày xưa

## 20. Chương 20

“Ngươi nói cái gì?” Không ngờTráng Quả lại thừa nhận, Tiêu Ngọc Cầm sợ tới mức thiếu chút nữa lộ ra chân tướng. Nhưng nàng nhanh chóng phản ứng lại, “Nãi nãi, cháu đã nói rồi mà. Tiện nô chết tiệt này mới đầu còn không chịu nhận, chỉ cần bảo y cởi y phục, y biết không giấu giếm được nữa thì cái gì cũng nói hết. Hừ! Đúng là tên tiện nô chết tiệt! Rõ ràng một đại nam nhân còn làm chuyện ghê tởm như vậy, đúng là làm người ta nhớ đến là muốn nôn!”

Lão phu nhân vẻ mặt ghê tởm, chống long đầu quải trượng đứng lên, đi đến trước mặtTráng Quả, vươn tay chỉ vào y, “Tiêu phủ sao có thể xuất hiện một tên vô sỉ hạ lưu đê tiện như ngươi! Quả nhiên là bại hoại gia phong, bại hoại gia phong!” Vừa nói vừa lấy quải trượng đánh vào người Tráng Quả, bất kể mặt mũi thân thể.

Tráng Quả không né không tránh, tùy ý lão phu nhân trách đánh.

Đánh nửa ngày, có lẽ là đã mệt mỏi, chỉ nghe lão phu nhân phân phó, “Ngọc Cầma, ngươi lại đây hung hăng giáo huấn đồ đê tiệnnày một chút! Hai ngày nữa ta sẽ cho Chấn Nhân thu ngươi vào phòng. Tiện nhân dám câu dẫn trượng phu ngươi cứ để ngươi xử lý đi. Ta đã nói sao Chấn Nhânkhông để ý gì đến ngươi, nói không chừng là tên nô tài này ngầm nói bậy gì đó! Lại đây, giúp nãi nãi hảo hảo giáo huấn y!” Nói xong, liền cầm quải trượng trong tay giao cho Tiêu Ngọc Cầm.

Tiêu Ngọc Cầm giấu không được vẻ mặt vui mừng. Nàng rốt cục cũng có cơ hội có thể phát tiết tức giận trong lòng.

Giơ quải trượng lên, hướng về phía những nơi yếu hại nhất của Tráng Quả mà đánh xuống, vừa đánh vừa châm chọc y, “Ngươi cho ngươi là ai! Cũng không nhìn xem mình là cái dạng gì nữa! Tứ ca sao có thể hứng thú với ngươi! Huynh ấy chẳng qua là thấy ngươi trời sinh thấp hèn, cho nên mới bắt ngươi đến chơi đùa một chút! Ngươi có tư cách gì mà tranh với ta! Chỉ là một tên nô tài thấp hèn! Chỉ là một con chó do Tiêu phủ nuôi dưỡng thôi! Xem ta có đánh chết tên tiện nam nhân dám câu dẫn tứ ca như ngươi không!… Ngươi này…”

Tráng Quả không rên một tiếng tùy ý bọn họ trách đánh. Từ nhỏ đã nhận sự giáo dục của nô tài, làm ykhông thể phản kháng lại chủ nhân.

Huống hồ, y còn cho rằng chuyện của mình và thiếu gia quả thật là chuyện đáng xấu hổ và dơ bẩn. Tương lai Ngọc Cầm tiểu thư phải làm Tiêu tiểu vương phi đánh mình cũng đúng, tuy nàng xử oanchuyện mình kê đơn thiếu gia.

Nhưng còn hơn cả quải trượng đánh xuống người, y cảm thấy ngôn ngữ mà Ngọc Cầm tiểu thư nói ra còn làm mình đau đớn hơn. Mỗi câu mỗi chữ đều chứng thực ý nghĩ của y – từ ba năm trước, thiếu gia đã không xem y là người nữa rồi!

Đúng vậy, trước đây khi thiếu gia còn nhỏ, không biết được thế nào là giàu nghèo, cho nên mới quấn quít lấy y. Nhưng khi thiếu gia lớn lên đã hiểu được địa vị của mình, đối với hạ nhân như mình cũng không còn cảm tình yêu mến như trước nữa. Mình đi theo thiếu gia nhiều năm như thế, trung thành và tận tâm, cho nên mới không bị thiếu gia đá đến chuồng ngựa.Hơn nữa mình dù sao vẫn có chút tác dụng, có thể giúp thiếu gia phát tiết dục vọng.

“Ngươi cho là vì sao tứ ca đùa giỡn với ngươi? Bởi vì ngươi sinh ra đã tiện (hèn) rồi! Nhìn ngươi sinh ra đường đường là đại nam nhân, không ngờ lại như nữ nhân không biết thẹn! Đánh thứ tiện kĩ nữ dám câu dẫn nam nhân! Xem lại bộ dạng ngươi đi, nghĩ rằng tứ ca có thể coi trọng ngươi sao? Cũng không ngẫm lại xem, tứ ca cao quý như thế, anh tuấn như thế, tốt như thế! Huynh ấy sao có thể coi trọng nô tài thô kệch quê mùa như ngươi?! Ta đánh tiện nô tài ngươi, là ngươi làm tứ ca không để ý tới ta! Xem ta đánh chết ngươi không…” Đường đường một tiểu thư Tiêu phủ nói ra những lời thực dơ bẩn.

Những vết thương trên người Tráng Quả còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn, máu tươi nhanh chóng thấm ướt xiêm y, thậm chí y còn nghe đượcthanh âm xương cốt mình bị bẻ gãy.

Ta có thể bị đánh chết tươi như thế này không? Có lẽ, có lẽ là vậy. Nhà giàu như người ta đánh chết vài nô tài thế này cũng là chuyện bình thường thôi.

Tráng Quả bắt đầu cảm thấy, kì thật bị đánh chết thế này cũng được, sau này càng đỡ phải trải qua những chuyện thống khổ hơn nữa.

Chỉ là không thể hầu hạ thiếu gia nữa. A, cái đó thì có quan hệ gì chứ! Một Tráng Quả mất đi, còn có thể có một Tráng Trung nào đó đến nữa mà. Tóm lại, thiếu gia không thiếu người hầu hạ là được, huống chi Ngọc Cầm tiểu thư đã gả cho thiếu gia…

“Các ngươi đang làm gì!”

Cửa rầm! một tiếng mở ra, người tới phẫn nộ quát, là Tiêu Chấn Nhân gấp gáp trở về!

Thấy Quả Quả người đầy máu tươi nằm dưới trượng quải mà Tiêu Ngọc Cầmđang cầm, Tiêu Chấn Nhânvừa phẫn nộ vừa đau lòng! Một khắc này, hắn hận không thể một chưởng đánh chết Tiêu Ngọc Cầm, còn cả lão thái bà chết tiệt đang đứng bên kia cười lạnh nữa!

Đến trước người Tráng Quả, đẩy Tiêu Ngọc Cầm ra, ôm lấy Tráng Quả đã mơ hồ, nói với hai nữ nhân kia, “Lão nãi nãi, tiểu muội, tục ngữ nói, đánh chó phải ngó mặt chủ. Sao vậy? Người đi theo bên cạnh ta đã phạm vào điều gì trong gia quy mà hai vị phải thay ta giáo huấn y?”

Lão phu nhân thấy hắn không đoái hoài gì đến thân phận mà ôm thứ tiện nô kia, không khỏi bất mãn, “Chấn Nhân a, không phải lão nãi nãi nói ngươi, ngươi không chọn người tốt nào mà lại chọn một tên đê tiện đi theo bên người như thế? Thật là mất hết cả mặt mũi Tiêu phủ ta!”

Tiêu Chấn Nhân cười lạnh một tiếng, “Xấu hổ rồi, lão nãi nãi, đồ đê tiện trong miệng người chính là gia phó vô cùng trung thành tận tâm đi theo bên cạnh ta cả mười bảy năm nay. Ta không chọn y thì còn chọn ai được nữa?”

Thân thể Tráng Quả run lên một chút.

“Nhưng ngươi cũng không thể làm loại chuyện này với y a! Cùng với một đại nam nhân có bao nhiêu ghê tởm! Ít nhất cũng phải tìm nữ nhân a!” Tiêu Ngọc Cầm hơi oán giận nói.

“Đúng! Đúng vậy! Nếu ngươi muốn tìm nữ nhân phát tiết, trong phủ còn nhiều nữ nhân mà. Nếu ngươi thấy chướng mắt vẫn còn có thể thuNgọc Cầmvào phòng ngươi, sao phải tìm đến một nam nhân chứ!” Lão phu nhân phụ họa.

“Sau đó giống tam ca Tiêu Chấn Hành, bị người tố cáo đến nha môn Hình bộ? Hay là muốn để một đám nữ nhân to bụng tranh đoạt vị trí tiểu vương phi? Đợi đến khi đứa nhỏ sinh ra lại tiếp diễn cảnh tranh đoạt vị trí Tiêu vương để đầu rơi máu chảy? Huống chi…”Đột nhiên, Tiêu Chấn Nhânnhìn qua hướng Tiêu Ngọc Cầm, “Tiểu muội ngày đó không phải đã ở đó sao? Vậy ngươi hẳn là biết, nữ nhân bình thường chỉ sợ không thể thỏa mãn ta rồi! Hay Tiêu phủ muốn nha hoàn mua vào Tiêu phủ mới được hai ba ngày đã bị ta đùa chết?!”

Lão phu nhân sửng sốt, “Ngươi nói…”

“Ta đang nói, Tráng Quảtheo bên cạnh ta, là gia phó làm ta phi thường vừa lòng, trên tất cả các phương diện. Ta không muốn lúc ta không ở đây, hai người lại tự tiện vượt quyền ta mà giáo huấn y! Nếu đánh y hỏng mất, hai người tìm đâu ra một gia phó tận trung như thế, chịu đựng ta gây sức ép cũng không đi nói lung tung khắp nơi?Ân?” Tiêu Chấn Nhân mặt không chút thay đổi nói.

Hắn không biết những lời hắn nói này đã để cho Tráng Quả đang nhắm chặt mắt nằm trong \*\*\*g ngực hắn nghe không sót một chữ!

“Phải không? Ta nghe Ngọc Cầm nói, nô tài này tự tiện kê đơn trong nước trà của ngươi, mê hoặcngươi, cho nên sợ ngươi phân biệt không rõ người nào, nên ta mới thay ngươi giáo huấn tên gia phó này. Mặt khác, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ,vương phi có thể chưa cần, nhưng có thể thu trước một thiếp thân bên cạnh. Như vậy cũng tốt cho ngươi.” Lão phu nhân nhân cơ hội đề cử Tiêu Ngọc Cầm vớiTiêu Chấn Nhân.

“Không cần. Lão nãi nãiđã quên lúc trướcChấn Nhân nói với người thế nào rồi sao? Vị trí của vương phi, ta sẽ không để cho người không xứng đáng ngồi lên. Về phần thu phòng thị thiếp thì không cần, ta đã có Tráng Quả giúp ta tiết hỏa, sẽ không làm bừa; hơn nữa y cũng không sinh hài tử được, sau này cũng sẽ không tranh quyền thế với nhi tử của vương phi tương lai!”

Tráng Quả đã hoàn toàn hết hy vọng!

Tiêu Chấn Nhân tà nghễ liếc Tiêu Ngọc Cầmđang tràn đầy hi vọng một cái, lập tức đánh nátgiấc mộng của nàng ta. Nữ nhân chết tiệt này vì vị trí của vương phi tương lai mà dám đem chuyện mình làm vu oan đến đầu Quả Quả, còn dám cùng lão thái bà này đánh tâm can bảo bối của hắn thành như vậy; hắn nhất định không dễ dàng buông tha hai người kia như vậy!

Tiêu Chấn Nhân cẩn thận ôm chặt Tráng Quả, chuẩn bị quay về Nhâm Tâm cư. Bởi vì cảm giác trên tay mình ngày càng ẩm ướt, sợ thương thế của Tráng Quả sẽ tăng thêm. Huống chi, vết thương cũ của y vẫn chưa tốt, lại thêm vết thương mới, nên nhanh chóng trở về trị thương thì hơn.

Xoay người, đang định rời đi, đột nhiên lão thái bà lại ở sau người hô, “Ngươi đừng đi vội! Còn chuyện của tam ca ngươi, ta còn chưa hỏi ngươi xử lý thế nào mà. Ngươi sẽ không thật sự xét xử tam ca ngươi chứ? Tiêu phủ ta không còn mặt mũi nào nữa! Ngươi nhanh chóng thả tam ca ngươi ra, thuận tiện xử lý luôn đám dân chúng dám loạn cáo tam ca ngươi, đừng để bọn chúng ồn ào bên ngoài nữa!”

Nhịn xung động muốn giáng cho lão thái bà này một cái tát xuống, Tiêu Chấn Nhân ngay cả thân mình cũng không chuyển, đi thẳng về trước, chỉ lưu lại một câu, “Lão nãi nãi có nghi vấn gì thì có thể đi hỏi nhi tử của ngài, phụ vương của ta, tin rằng ông sẽ cho người một đáp án vừa lòng.” Tiếng dứt, người đã đi xa.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Trở lại Nhâm Tâm cư, còn chưa kịp bước vào khách thính, Tiêu Chấn Nam đã lao tới hô to, “Tráng Quả ca không có việc gì chứ? Tứ ca, Tráng Quả ca y… A! Y làm sao vậy? Là ai đánh y đến thế này? Đúng rồi, nhất định là nữ nhân Tiêu Ngọc Cầm độc ác như rắn rết kia! Xem ta đến giáo huấn nàng thế nào!” Thấy Tráng Quả đầy thương tích nằm trong \*\*\*g ngực Tiêu Chấn Nhân,Tiêu Chấn Nam kêu to, nói xong định đi tìm Tiêu Ngọc Cầm tính toán, lại bị ca ca Tiêu Chấn Vũ vừa nghe được tiếng cậu bắt lại.

“Nam Nam, đứng lại! Tứ ca, thương tích củaTráng Quả có nặng không? Muốn ta đi gọi đại phu không?” Tiêu Chấn Vũ bắt chặt lấy Tiêu Chấn Namkhông tha, hỏi Tiêu Chấn Nhân.

Ôm Tráng Quảđến thang bên ngoài để lên lầu hai, hắn thuận tiện nói vớiTiêu Chấn Vũ, “Chấn Vũ, ngươi mang Chấn Namđến thỉnh Phong đại phu ‘khởi thủ hồi xuân’ nổi danh kinh thành đến đây, nói với lão chuẩn bị bó xương, nhanh lên!”

## 21. Chương 21

Được Phong đại phu ‘khởi thủ hồi xuân’ dốc lòng chữa trị, thương thế của Tráng Quảđã được xử lý thích đáng.

Ban ngày, Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Chấn Vũ một tấc cũng không rời bảo hộ bên cạnh. Ban đêm, Tiêu Chấn Nhân từ Hình bộ trở về thay thế hai người chăm sóc Tráng Quả; từ đổi dược đến lau người, đút cơm đút nước, ngay cả đi vệ sinh cũng đều tự tay hắn làm.

Tráng Quả đối với sự ‘hầu hạ’ của thiếu gia tựa hồ không có phản ứng gì, cũng không bất ngờ trước những hành động khác bình thường của thiếu gia. Y chỉ lẳng lặng đón nhận tất cả, không nói lời nào. Mà Tiêu Chấn Nhân thấy phản ứng kì lạ khác bình thường của Tráng Quả như vậy thì chỉ nghĩ là do y liên tiếp phải chịu trọng thương, cũng không đặc biệt lưu ý gì.

Thời gian trôi qua như nước chảy.

Tiêu Chấn Nhân đang ở đại đường Hình bộ khai đường thẩm vấn, để dân chúng bình thường có thể thấy được hắn đang phá án liên quan đến Tiêu Chấn Hành. Khi việc Tiêu Chấn Hành bị bắt truyền khắpđầu đường cuối ngõ, những đơn thư cáo trạng hành vi phạm tội của Tiêu Chấn Hànhbay tới như tuyết – Quả nhiên là giậu đổ bìm leo.

Qua thẩm vấn, dưới nhân chứng vật chứng đầy đủ, Tiêu Chấn Hành không thể không nhận tội. Khi gã biết được lão nãi nãi và Tiêu vương mà gã luôn chờ đợi không muốn nhúng tay vào chuyện này, gã mới hiểu được hóa ra mình chỉ là con tốt mà họ có thể tùy thời vứt bỏ, chứkhông phải là người không thể động vào của Tiêu phủ – tam thế tử của Tiêu phủ. Hơn nữa gã cũng không phải là thân tử (con ruột) của Tiêu vương, cũng không có tước vị được phong, cho nên ngay cả việc triệt tước miễn tử cũng không thể.

Tháng bảy năm Hòa thứ hai mươi hai, Tiêu Chấn Hành qua ba lần thẩm vấn, bị Đại lý khanh định tội danh, phán trảm hình (chém đầu), thu hậu vấn trảm (đến mùa thu sẽ chém). Tin tức truyền ra, vạn dân mừng rỡ, nói Tiêu tiểu vương gia cương trực, làm chỗ dựa cho dân, quân pháp bất vị thân, tiêu trừ mối hại cho dân, đúng là thanh thiên đại lão gia.

Những văn võ bá quan từng nếm quamối hạiTiêu Chấn Hành đều khen ngợi Tiêu Chấn Nhân, nhưng cũng có một số quan viên cho rằng Tiêu Chấn Nhân không để ý đến tình nghĩa huynh đệ, tuy rằng đã phá đượcán nhưng thái độ làm người làm việc quá mức lãnh khốc.

Rất nhanh, vụ án Tiêu Chấn Hành đã bị quên đi, thay vào đó là chuyện đại quân Hung Nôchèn ép Bắc cảnh(biên giới phía bắc). Vì thế cao thấp trong triều bắt đầu nghị luận.

Trong Tiêu phủ, bởi vì chuyện Tiêu Chấn Hànhbị chém mà những người liên quan đến chuyện thiêu cháy Tạng Hương sơn trang, muốn hại chết Tiêu Chấn Nhân năm đó đã biết được sự lợi hại của hắn, sợ không qua được hôm nay, sợ sau khi Tiêu Chấn Nhân biết được việc năm đó sẽ tra rõ rồi bắt đầu trả thù.

Có người bắt đầu không nhẫn nhịn được nữa, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường(ra tay trước)!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tháng bảy, giữa hè, nóng đến mức có thể làm cho những người thể chất yếu phải ngã xuống, đến dã cẩu lang thang mà bốn chân cũng như muốn nhũn cả ra.

Thật vất vả mới chờ được đến ban đêm, lại bởi vì đêm đó đặc biệt ẩm ướt oi bức, làm cho người ta không thể nào ngủ được.

Mở tất cả cửa sổ ra, muốn gió mát thổi vào một chút, Tiêu Chấn Nhân lại quay về nằm lên giường Tráng Quả. Dùng cây quạt phẩy nhẹ chút gió cho y, hy vọng y có thể ngủ ngon hơn một chút. Thấy gương mặt an tường khi ngủ của Tráng Quả, trên mặt Tiêu Chấn Nhân xuất hiện một chút sủng nịnh không nói nên lời.

Quả Quảcủa hắn là như vậy, mùa hè hàng năm đều nhẹ nhàng quạt cho hắn, mãi cho đến khi hắn ngủ rồi mới rời đi.

Nhẹ nhàng lấy tay lần theo hình dáng trên mặt y, bao nhiêu đêm chính hắn cũng không đếm được, hắn đều ở lại trong phòng của Quả Quả, giống như khi nãy vuốt ve y, nhìn thấy y. Chỉ có lúc đêm dài yên tĩnh như thế này, hắn mới có thể đến đây, nhìn trộm Quả Quả đã chìm vào mộng đẹp, để biểu đạt tình yêu say đắm của mình.

Hắn cũng không biết, từ khi nào mà mình bắt đầu chuyển từ tình cảm thân nhân sang tình yêu nam nữ với Quả Quả. Có lẽ là từ lần đầu tiên hắn muốn thượng lên người Tráng Quả a.

Hắn biết, tình cảm của mình đối vớiQuả Quả phức tạp đến thế nào. Trong đó vừa có tình yêu, vừa có tình thân, còn có lòng trung thành của bạn bè, ngay cả tín nhiệm tuyệt đối với y cũng có luôn.

Quả Quảcủa hắn a, là người duy nhất trên đời này mà hắn yêu, là người duy nhất hắn cho phép ngủ cùng, là người duy nhất làm hắn điên cuồng.

Quả Quả, lúc này ta thề, không bao giờ để bất luận kẻ nào làm tổn thương ngươi nữa! Ta sẽ dùng sinh mệnh của ta, tất cả của ta để bảo vệ ngươi! Nhanh thôi, ta sẽ mang ngươi rời khỏi Tiêu phủ dơ bẩn tràn ngập âm mưu này. Bây giờ ta đang đề cập với Chính Hoàng…

Đột nhiên, Tiêu Chấn Nhân cảm thấy tầm mắt không có hảo ý. Có người giám sát hắn!

Vẫn như cũ không đứng dậy, duy trì tư thế mặt đối diện vớiTráng Quả, làm cho người tới nghĩ hắn đã ngủ say.

Một khắc qua đi, người tới có thể nghĩ hắn quả thật đã ngủ say, liền nhẹ nhàng mở cửa sổ nhảy vào trong, đề khí đi đến trước giường. Khi người tới nhìn thấy Tiêu Chấn Nhânlại đồng giường cộng chẩm với hạ nhân đi theo hắn thì không khỏi sửng sốt, sau đó liền lộ ra nét mặt khinh thường.

Quả nhiên là nhi tử do một tiện phụ dân dã sinh ra cũng không thể cao quý được, lại làm ra việc hoang đường với nam tùy tùng đi theo mình như thế. Lúc nghe lão phu nhân nói, nàng còn chưa thực sự tin đó là thật, nhưng bây giờ mắt đã thấy chuyện thực như thế.

Cười khinh thường, tung ra một chưởng, lập tức đánh xuống…

“Ta còn tưởng là ai, đêm khuya không ngủ lại chạy đến phòng ta giương oai, thì ra là phu nhân a! Sao thế, nhớ đến nghĩa tử của bà nên nửa đêm chạy đến đây thăm sao?” Không biết từ khi nào, Tiêu Chấn Nhân đã ngồi ngay ngắn trên giường, điểm thụy huyệt của Tráng Quả, bảo vệ chỗ yếu hại trên đầu y, hắn mang vẻ mặt cười nhạo hỏi. “Phu nhân giơ cao ngọc thủ(tay đẹp) là muốn quạt cho ta sao? Hay là giống năm đó, cho ta một chưởng sau lưng? Ân?”

“Thì ra tiểu súc sinh ngươi đã biết cả rồi! Hừ! Mệt ngươi còn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, bất động thanh sắc, quả nhiên là hồ ly tinh sinh nhi tử cũng là một con tiểu hồ ly!”Tiêu vương phi đã xé mặt nạ.

Mấy năm nay, từ khi Tiêu vương đem tiểu súc sinh này về, nàng liền bị Tiêu vương lãnh đạm, coi như bụi đất. Mười một năm qua, Tiêu vươngchưa một lần tiến vào lầu các mà nàng ở, cái này đối với nữ nhân chính trực hung ác mà nói, chính là loại tra tấn lớn nhất.

“Khi ta biết người đánh ta một chưởng sau lưng là ngươi, ta còn thấy kì lạ, đường đường là nữ nhi của Ninh vương, Trân Ninh công chúa năm đó, hiện giờ là Tiêu vương phi, sao lại có chưởng pháp âm độc như thế, thì ra là do tính cách mà nên! Thảo nào năm đó phụ vương tình nguyện ở bên ngoài tầm hoa vấn liễu, kim ốc tàng kiều, cũng không nguyện bước vào cửa phòng ngươi nửa bước, xem ra ông cũng không muốn ngủ cùng với độc xà (rắn độc, ý chỉ người độc ác)!” Tiêu Chấn Nhân mắng chửi người không chút thô tục.

“Ngươi…” Tiêu vương phi thẹn quá thành giận, một chưởng chém xuống.

Tiêu Chấn Nhântiếp chưởng phong của nàng, nhảy xuống giường, dẫn nàng cách xa khỏi giường, một chưởng đánh tới bụng nàng. Hắn đã khổ luyện Cửu dương chân công nhiều năm như vậy là để đối phó với chưởng lực âm độc của nàng, hơn nữa hắn đã từng ăn Chu quả, một chưởng đánh ra tuy chỉ chứa tám phần công lực nhưng cũng đủ để lấy mạng người!

Quả nhiên, Tiêu vương phi không có kinh nghiệm đối địch không biết trốn tránh, đỡ được một chưởng này liền phun máu tươi, lảo đảo đứng đó. Nhìn kĩ, giữa máu tươi kia còn chứa vật gì đó màu đen, hiển nhiên là nội tạng đã vỡ nát.

“Phu nhân, sắc trời đã không còn sớm, ta khuyên ngươi vẫn nên sớm về nghỉ ngơi đi, thuận tiện chuẩn bị hậu sự một chút luôn. Ta nghĩngươi cũng hiểu được rồi, sau khi trúng chưởng này của ta, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đã lệch vị trí mà vỡ nát rồi, âm huyết công tâm, dù có là Đại La Kim Tiên cũngkhôngcứu nổiđâu!” Tiêu Chấn Nhân chậm rãi giải thích.

Tiêu vương phi còn muốn nói cái gì đó, nhưng mở miệng ra là máu tươi tuôn theo, không còn cách nào khác đành phải nhịn lại những câu mắng chửi, nghiêng ngả lảo đảo xuống lầu rời khỏi…

## 22. Chương 22

Hai ngày sau, vương phi Tiêu phủ đột nhiên ôm bệnh mà chết, khi chết miệng phun máu không ngừng, thuốc có hay đến đâu cũng không có hiệu quả.

Bởi vì Tiêu vương phi chết đột ngột, trong nhất thời, người Tiêu phủ đồn đại không biết vương phi có phải đã mắc thứ bệnh không sạch sẽ nào không, cho nên mấy ngày nay Tiêu vương mới không về phủ. Bây giờ vương phi đã chết, Tiêu vương chỉ phái người truyền lời, hạ lệnh hậu táng, người cũng không thấy trở về.

Tiêu Chấn Nhân là nhi tử trên danh nghĩa củaTiêu vương phi nhưng cũng lấy lí do việc ở Hình bộ bận rộn, cự tuyệt đưa tang Tiêu vương phi. Nhưng bọn hạ nhân thấy mỗi ngày hắn đều hồi phủ rõ sớm, không giống bộ dáng bận rộn đến không có thời gian; tuy thấy kì lạ nhưng cũng không dám nhiều lời.

Nhưng kỳ lạ nhất chính là lão phu nhân. Sau khi bà nghe tin vương phi chết liền tuyên bố không khỏe, không muốn gặp bất kì người nào.

Đường đường làTiêu vương phi mà chỉ ở trong phủ qua đầu thất đã bị hạ táng vội vàng.

Kết quả, cuối cùng giúp Tiêu vương phi đưa tang chỉ có tam gia Tiêu phủ Tiêu Trì Thanh và hai nhi tử của ông – Chấn Nam và Chấn Vũ,còn thêm một số hạ nhân ở đông ốc nữa mà thôi; còn bà bà (mẹ chồng), trượng phu, ‘nhi tử’ của nàng không ra mặt.

Lúc này, trong triều vì ba nơi ở bắc cảnh thất thủ mà lo lắngnhư kiến bò trên chảo nóng, vì chọn người chochức vị chinh bắc tướng quân mà ồn ào tranh cãi.

Có người đề cử Tiêu vương kinh nghiệm chiến sự phong phú, có thể trọng chưởng quân chức; có người đề cửÔ Triển năm trước thi võ khoa đỗ bảng nhãn đảm nhiệm chức tướng quân; sau lại có người đưa ý kiến để Hình bộ thượng thư, song khoa trạng nguyên năm ngoái – Tiêu Chấn Nhân đảm nhiệm chức này. Nhất thời trong triều ồn ào náo loạn, làm cho Chính Hoàngđau đầu không thôi.

Lão vốn định để mấy nhi tử của mình xuất chinh, nhưng mấy đứa đó đều đang tranh ngôi vị hoàng đế, khôngchịu đảm nhiệm chức vị nguy hiểm này; ngược lại còn liều mạng đề cửTiêu Chấn Nhân, làm Chính Hoàng vô cùng tức giận.

Trải qua hơn một tháng được Phong đại phu dốc lòng điều trị, hơn nữa lại được đám Tiêu Chấn Nhân cẩn thận chiếu cố, thân mình Tráng Quả đã phục hồi như cũ. Khi y có thể đến vườn đánh quyền thì dùng lời nói dịu dàng cự tuyệt Tiêu Chấn NamvàTiêu Chấn Vũở bên cạnh; ban đêm cũng về phòng mình ngủ.

Nhưng Chấn Nhân lo lắng thân thể y còn chưa khỏi hẳn, cũng không để y tùy thị(hầu hạ) bên người nữa.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tối nay, Tiêu Chấn Nhân tấn kiến Chính Hoàng từ hoàng cư trở về, hiếm khi về trễ hơn bình thường hai canh giờ. Mang theo sự mệt mỏi khi nói chuyện với lão cáo già Chính Hoàng, nhưng cuối cùng cũng có tâm tình vui sướng, vội vàng đi đến Nhâm Tâm cư.

Hắn muốn nói tin tức này cho Quả Quả của hắn trước tiên; nói cho y biết, Tiêu Chấn Nhân hắn rốt cuộc đã nắm giữ quyền lực cao hơn phụ vương rồi, về sau có làm bất cứ chuyện gì cũng có thể không cần để ý gì nữa, cũng không cần lo lắng đến sự quấy nhiễu từ Tiêu vương nữa. Hắn tin, Quả Quả của hắn sẽ cao hứng vì chuyện này.

Có lẽ… đêm nay, nếu hắn yêu cầu Quả Quả cho hắn ôm một cái, Quả Quả cũng sẽ không cự tuyệt đâu.

Nghĩ đến chuyện mình cuối cùng có thể ôm người nào đó, tất cả lỗ chân lông cả người như đều mở ra thư giãn. Đã gần hai tháng nay hắn không đụng vào Quả Quả rồi! Tối mỗi ngày, nhìn thấy Quả Quả ngủ say bên cạnh mình, thoạt nhìn ngon miệng như vậy, nhẫn nại của hắn muốn tan thành mây khói luôn!

Gần như chạy vọt vào phòng Quả Quả. Người đâu? Đi đâu vậy? Ngô, có thể y đang ở phòng ta chờ ta hay không?

Chờ không kịp, trực tiếp dùng khinh công nhảy lên lầu hai, đẩy cửa phòng mình ra, hô một tiếng, “Quả Quả…”

Không ai đáp lại.

Kỳ lạ, đến giờ này rồi mà y còn chạy đi đâu? Hay là bị hai xú tiểu tử ở tây ốc tha đi chơi rồi?

—Hai tên tiểu tử hỗn đản này, ban ngày độc chiếm Quả Quả của ta còn chưa đủ, buổi tối còn dám đến tìm y nữa!

Xoay người đi vào tây ốc.

Đến khi vào tây ốc, tìm được Tiêu Chấn Nam cùng Tiêu Chấn Vũliền hỏi bọn họ, “Tráng Quả đâu? Y không tới sao?”

Tiêu Chấn Namlắc lắc đầu, đáp, “Không có a. Buổi tối ta đi tìm Tráng Quả ca ăn cơm với ta cũng không thấy y, ta còn tưởng y bị huynh phân phó ra ngoài làm việc rồi. Hắc hắc…”

“Ngươi thật phiền, ăn cơm còn muốn ăn với y! Hôm nay các ngươi có thấy y không?” Cốc đầuTiêu Chấn Nam một cái,Tiêu Chấn Nhân hỏi Tiêu Chấn Vũ.

Dùng trái táo nhét vào miệngTiêu Chấn Nam, Tiêu Chấn Vũ hồi đáp, “Cơm trưa vẫn ăn cùng nhau, nhưng khi cơm nước xong thì Tráng Quả nói y muốn nghỉ ngơi một chút, bảo chúng ta trở về. Sau đó không thấy y đâu nữa.”

Trầm mặctrong chốc lát, “Ta biết rồi. Hai ngày nay các ngươi có thấy Tiêu Ngọc Cầm hoặc lão thái bà tìm Tráng Quảkhông? Hay hai người đó có hành động kì lạ nào không?”

“Không có, lão thái bà như đang bế quan a, không gặp người nào cả. Tiêu Ngọc Cầm thì thỉnh thoảng có gặp Tráng Quả thì cũng nói lung tung gì đó, nhưng hầu như đều bị chúng ta thấy mà đuổi đi rồi… Tứ ca, huynh có cảm giác trong khoảng thời gian này Tráng Quả ca hơi kì lạ không? Y cũng không cười với chúng ta nữa.” Tiêu Chấn Vũcảm giác được gì đó, hỏi lại.

“Y hay cười với các ngươi? Sao…” Tiêu Chấn Nhân muốn nói ‘sao y không hay cười với ta’, nhưng lại phát hiện ngữ khí của mình hơi lạ, liền dừnglời.

“Vậy… khi nào các ngươi thấy y, nói với y là ta đang tìm, bảo y nhanh chóng trở về.” Nói xong, Tiêu Chấn Nhân xoay người muốn đi.

“Tứ ca…” Tiêu Chấn Vũ gọi hắn lại.

“Chuyện gì?”

“Ta nhận đượcmột phong thư, đến từ Giang Nam…”

Xoay người đối mặt Tiêu Chấn Vũ, Tiêu Chấn Nhân chậm rãi há mồm hỏi, “Trong thư nói gì?”

Ngẩng đầu, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chấn Nhân, Tiêu Chấn Vũ hồi đáp, “Trong thư nói, chúng ta cứ theo tứ ca! Bất luận tứ ca muốn đi đến đâu cũng phải theo sát huynh, không thể ở lại Tiêu phủ.”

Tiêu Chấn Nhân không nói gì. Hắn đã bắt đầu hối hận sao lại để cho tên tiểu tử kia chủ trì chuyện ở Giang Nam rồi.

“Tứ ca, chúng ta thề, tuyệt đối sẽ không phản bội tứ ca! Cho nên, thỉnh tứ ca… Thỉnh tứ ca nể mặt mũi Tráng Quả ca, mang chúng ta theo với, đừng để chúng ta ở lại Tiêu phủ. Chúng ta đã muốn rời khỏi nơi thối nát này từ lâu rồi. Tứ ca, cầu xin huynh!” Tiêu Chấn Vũkéo Tiêu Chấn Nam đang gặm táo quỳ xuống.

Phẩy tay áo một cái, “Các ngươi làm cái gì vậy! Đứng lên đi.” Tiêu Chấn Nhân bất đắc dĩ nói, “Kì thật, người ở Giang Nam kia đã xin ta phải chiếu cố hai người các ngươi. Được rồi, ta thấy các ngươi cũng tận tâm giúp ta trông chừng Tráng Quả, ta sẽ dẫn các ngươi rời khỏi Tiêu phủ. Nhưng nếu để ta biết các ngươi tiết lộ cái gì đó, vậy kết quả thế nào cũng không cần ta phải nói nữa.” Nói xong lạnh lùng liếc hai người một cái.

“Xin tứ ca yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để lộ bất cứ phong thanh gì cả!” Nét mặt Tiêu Chấn Vũ lộ rõ vui mừng vội vàng kéo Tiêu Chấn Nam, tạ ơnTiêu Chấn Nhân.

Vì bảo vệ người cùng lúc đi đến thế gian với mình, chia sẻ một nửa linh hồn, Nam Nam đơn thuần thẳng tính, không muốn để y phải chịu ảnh hưởng từ sự hủ bại của Tiêu phủ, cậu đã muốn sớm cùng y rời đi, nhưng người đơn thế bạc(một mình, không có chỗ chống lưng), hơn nữa tuổi còn nhỏ không có chỗ để đi, chỉ có thể ở lại Tiêu phủ chờ đến hôm nay.

Hiện giờ có tứ ca vô luận là gan dạ sáng suốt hay là võ nghệ, trí tuệ đều hơn người, chịu dẫn bọn họ rời khỏi đây. Đó là chuyện tốt nhất, hơn nữa còn có người kia cũng đứng về phía tứ ca!

Rời khỏi tây ốc, Tiêu Chấn Nhân thậm chí ngay cả phòng hạ nhân ở bắc ốc cũng đã tìm qua, nhưng không phát hiện thân ảnh của Quả Quả, trong lòng hắn càng lúc càng bất an. Rốt cuộc Quả Quảđã đi đâu? Có thể bị… Bị…

Không! Không đâu! Tiêu Ngọc Cầm cũng không phải là người có lá gan đó! Hơn nữa công phu của Quả Quảcũng không thua gì nhất lưu cao thủ trên giang hồ, hẳn sẽ không phản kháng mà bị thương chứ.

Vậy rốt cuộc y đã đi đâu? Tráng Quả chưa bao giờ vô thanh vô tức mà biến mất như vậy, làm Tiêu Chấn Nhân đã quen có y bên người không biết cảm giác bây giờ là gì nữa.

Uể oải trở lại phòngTráng Quả, đặt mông ngồi trên giường. Hắn phải cố gắng ở đây chờ! Hắn tin chắc, Quả Quả của hắn sẽ không thể mạc danh kỳ diệu rời khỏi hắn như vậy, nhất là khi hắn đã có thể chia sẻ tất cả mọi thứ với y như lúc này.

Nhớ lại mình hao hết tâm tư, thậm chí phải lập sinh tử trạng mới được tay cáo già Chính Hoàng kia giao binh quyền vào tay; mà bây giờ không có Tráng Quả ở bên cạnh, ngay cả khí lực báo thù của hắn cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Ngỡ ngàng, nâng đầu lên nhìn về phía cửa, hy vọng chỉ cần chút nữa thôi là Tráng Quảsẽ đẩy cửa tiến vào. Bỗng nhiên dư quang gì đó đảo qua khóe mắt, nhìn kĩ lại, hóa ra là một phong thư đặt trên đầu giường.

Thư? Nhào vào cầm lấy phong thư lên, nhìn mặt ngoài, quả nhiên trên đó là bốn chữ “Thiếu gia thân khải”(gửi thiếu gia). Cuống quít mở thư ra, chỉ thấy trên đó là dòng chữ nhỏ được dụng công mà viết…

Thiếu gia, ta đi rồi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo trọng thân thể.

Tuy biết mình thành đào nô(gia nhân bỏ trốn), nhưng thỉnh thiếu gia nể tìnhTráng Quả hầu hạ ngài nhiều năm, đừng báo lên quan phủ.

Thỉnh thiếu gia không cần lo lắng sinh hoạt hàng ngày của mình, Tráng Quả đã báo với quản gia Tiêu Trọng tìm một gia phó khác cho người rồi, nói là do thiếu gia phân phó.

Đa tạ thiếu gia đã chỉ dạy võ nghệ cho Tráng Quả, dạy Tráng Quả biết đọc biết viết, cũng rất ít khi dễ Tráng Quả.

Thiếu gia, xin lỗi, thực xin lỗi.

Tráng Quả đã không thể chịu đựng được, thật sự đã không thể chống đỡ nổi nữa. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi…

Tráng Quả không thể chơi đùa được nữa, không thể bị hủy hoại…

Thiếu gia, còn thỉnh ngài bảo trọng thân thể.

Tiện nô Tráng Quảđề bút.

## 23. Chương 23

Tiêu Chấn Nhân nhìn thư không dưới mười lần, rồi im lặng chậm rãitỉ mỉ gấp nó thành hình vuông nhỏ, bỏ vào hà bao luôn mang theo bên mình, sau đó đem phong thư đến trước ngọn đèn, chuyên chú nhìn nó cháy sạch không còn gì cả dưới ngọn lửa.

Cuối cùng, hắn bắt đầu nhìn quanh căn phòng mà Tráng Quả đã ở mười một năm, gần như từ khi y ở đây đến nay vẫn không có gì thay đổi.

Mang tất cả thu vào đáy mắt, hắn chậm rãi rời khỏi căn phòng quạnh quẽ này, khép cửa rồi khóa lại, từ cầu thang bên sườn lên lầu hai.

Hắn tự nói với mình — ngươi cần nghỉ ngơi.

Đẩy cửa phòng mình ra, đi đến bên giường cởi áo khoác, nằm lên giường, hai tay đan trước ngực, trong tay nắm chặt lấy cái hà bao được coi như bảo bối kia, nhắm mắt lại, ép buộc mình phải đi vào giấc ngủ…

Sáng hôm sau, Tiêu Chấn Nhân nhập vào đoàn người thượng triều. Hoàng luật của Đại Á ghi rõ, quan viên chấp pháp thì trừ Đại lý khanh ra, những người cần xử án đều được miễn lâm triều. Khó có dịp Tiêu Chấn Nhân xuất hiện, làm cho Tiêu vương lắp bắp kinh hãi. Rất nhanh, ông đã đoán được sẽ có biến cố gì đó phát sinh trên người nhi tử mình.

Quả nhiên, đương triều Chính Hoàng lệnh choTiêu Chấn Nhân xuất chinh bình định HungNôphương bắc, phong làm chính nhất phẩm chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân, chưởng lĩnh ba mươi vạn quân. Đồng thời, lệnh cho Tiêu vương chuyển mười lăm vạn binh tới trướng hạ (dưới trướng/ quân nằm trong tay) chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân, trợ chiến huống(giúp đỡ trong chiến tranh). Lại phong cho Ô Triển thành nhị phẩm hộ quốc tướng quân, làm chức vụ giám quân . Những người khác là do Tiêu Chấn Nhân và Ô Triển đề cử, được Chính Hoàng phong chức trên chính điện. Tiêu Chấn Nhân lại tấu, xin cho Hình bộ thị lang Trương Dự tiếp nhận chức vị Hình bộ thượng thư của mình, đã đượcchuẩn tấu.

Sau khi trong điện hô to ba lần ‘vạn tuế, thánh thượng anh minh’, Chính Hoàng lại lệnh thái giám tuyên đọc tại chỗ sinh tử trạng mà Tiêu Chấn Nhân đã lập khi chinh bắc lần này. Trong trạng ghi rõ: thành còn người còn, thành thất nhân vong(thành mất người chết). Nói cách khác, Chính Hoàng chiêu cáo thiên hạ, lần này Tiêu Chấn Nhân nếu không lập quân công, quay về chỉ có thiên lao Đại Á hoàng triều chờ đợi.

Tiêu Chấn Nhân chinh bắc chỉ có thể thành công, không thể thất bại!

Thoát khỏi lời chúc mừng và lo lắng của văn võ bá quan, Tiêu vươngTiêu Trì Viễn cùng nhi tửTiêu Chấn Nhân trở lại Tiêu phủ.

“Vì sao không nói chyện này với bổn vương trước? Ngươi có biết ngươi lập sinh tử trạng kia nghiêm trọng đến thế nào không?” Tiêu vươngtrầm giọng hỏi nhi tử, ông phát hiện ra rằng càng ngày mình càng không có cách nào để khống chế nó nữa.

“Cắt đường lui ! Nếu không làm như vậy, Chính Hoàng tuyệt đối sẽ không cho người Tiêu gia chấp chưởng binh quyền lần nữa Về phần tại sao không nói với ngài trước, bởi vì nếu làm ngài thất vọng sẽ không tốt lắm. Huống chi, nếu để người ta biết Tiêu vương cũng nhúng tay vào, chỉ sợ không có ai dám tiến cử hài nhi với Chính Hoàng.” Tiêu Chấn Nhân lệnh cho nô bộc mang trà vào.

“Phụ vương, với lòng nghi ngờ củaChính Hoàng, không phải chỉ cần lập sinh tử trạng là có thể cho Tiêu phủ ta nắm binh quyền. Mà phải có vài vị đại nhân nói không ít lời haytrước mặt Chính Hoàng, thánh tâm an ổn rồi mới có hôm nay.”

“Úc? Ngươi dùng thủ đoạn gì mà lung lạc đượcbọn họ?” Tiêu vương ngẫm lại cũng có đạo lý.Chính Hoàng sợ nhất chính là để mình nắm binh quyền lần nữa. Giờ có nhi tử thay thế, còn lập sinh tử trạng Thánh Thượng mới có thể lơi lỏng cảnh giác. Nghĩ thông suốtđạo lý này, ông bắt đầu thấy hứng thú với thủ đoạn mà Chấn Nhândùng để lung lạc đại thần.

“Đương nhiên là tuân theo lời chỉ dạy của phụ vương, đánh trúng điểm yếu của họ thôi.” Tiêu Chấn Nhânthản nhiên nói, “Người cống hiến sức lực lớn nhất trong đó là Diêu đại nhân, ngài ấy khá chú ý đến Ngọc Cầm ở đông ốc, mà hài nhi đã đáp ứng ngài ấy, sau khi sự thành thì sẽ để ngài ấy đến đây nghênh thú (cưới vợ).”

“Ngọc Cầm? Bổn vương còn tưởng ngươi thu nàng vào phòng rồi.”

“Ai, hài nhi vốn cũng muốn thế. Nhưng ngẫm lại xem, mọi sự vẫn phải lấy đại sự Tiêu phủ làm trọng, Tiêu Ngọc Cầm nếu đã là người trong Tiêu phủ ta thì đương nhiên cũng phải vì Tiêu phủ mà cống hiến một chút sức lực chứ. Ngài nói có đúng không, phụ vương?” Tiêu Chấn Nhân bưng trà thơm được hạ nhân dâng lên, nhấp nhấp môi.

“Cũng đúng. Nhưng Diêu đại nhân này đã gần năm mươi rồi, lại đã có chính thê, hơn nữa còn nghe nói chính thê này đố kị khá nặng; Ngọc Cầm gả đến đây có phải đã ủy khuất nó quá không?” Tiêu vương khó có lúc suy nghĩ vì chất nữ của mình.

“Lớn tuổi mới tốt chứ, như vậy mới yêu thương Ngọc Cầm được. Về phần Diêu phu nhân thì khỏi lo, tính tình nàng có đố kị thế nào đi nữa cũng khôngdễ dàng dám đụng đến người trong Tiêu phủ ta đâu.” Tiêu Chấn Nhân cười thầm. Ta chọncả nửa ngày mới chọn được Diêu đại nhân có người vợ hung dữ độc địa như vậy. Cho dù vị Diêu phu nhân này có không dám động đến tiểu thư Tiêu phủ đi nữa nhưng cũng không có nghĩa là nàng không dám động đến tức phụ Diêu gia.

(ý là Tiêu Ngọc Cầm giờ là người Tiêu phủ, nhưng sau khi lấy Diêu đại nhân thì sẽ là con dâu/vợ lẽ Diêu gia. Diêu phu nhân này không dám động đến Tiêu phủ nhưng chưa chắc đã không gây khó dễ cho Ngọc Cầm khi đã được gả đến Diêu gia)

Vẻ mặt bi thương, Tiêu Chấn Nhân lại nói, “Phụ vương, ngài cũng biết tình cảm của Ngọc Cầm đối với hài nhi, mà hài nhi cũng không nguyện ý để nàng ra ngoài. Nhưng ai bảo Diêu đại nhân nhìn trúng nàng chứ, vì tương lai của Tiêu phủ ta, hài nhi cũng chỉ có thể nhịn đau bỏ đi những thứ yêu thích thôi. Ai, thật không biết phải mở miệng với Ngọc Cầmthế nào. Nếu nàng vì vậy mà hận hài nhi, nói bậy gì đó trước mặt Diêu đại nhân cũng không phải không thể. Chỉ sợ Diêu đại nhân hiểu lầm gì đó, ở trước mặt hoàng thượng…”

“Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, bổn vương sẽ truyền lệnh đến đông ốc, nói là chủ ý của ta, để nàng chuẩn bị xuất giá. Nhưng làm thiếp thì có phải đã đánh mất mặt mũi Tiêu phủ ta hay không?” Tiêu vươnghỏi thẳng.

“Nói cũng đúng, vậy thì thỉnh phụ vương nói với Diêu đại nhân một tiếng, để ngài ấy phế địa vị của phu nhân trong nhà đi, tặng cho Ngọc Cầm là được rồi. Nếu là lời phụ thân, Diêu đại nhân chắc cũng khôngđến nỗi khôngnể mặt mũi phụ vương đâu.”

Diêu phu nhân, ngươi hận đi, càng hận càng tốt.

Tiêu Chấn Nhân tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho nữ nhân tênTiêu Ngọc Cầm kia. Cứ nghĩ đến chuyện vì nàng ta mà Quả Quả của hắn bây giờ mới không cần hắn… Hắn liền hận không thể… bóp chết nữ nhân này!

“Ân, vậy cứ thế đi. Nếu chỉ làm nhị phòng (vợ bé/thiếp) thì quá mất mặt cho Tiêu phủ ta rồi. Ngươi đâu, truyền lời cho bổn vương, nói Trì Hiếu và nữ nhân ông ấy ở đông ốc lại đây, nói bổn vương có chuyện quan trọng cần thông báo.” Tiêu vươnglệnh cho hạ nhân truyền Tiêu Ngọc Cầm tới.

“Vậy thì, phụ vương, con không nên ở đây nữa, xin được cáo luitrước.” Tiêu Chấn Nhân khom người thi lễ.

“Ân, ngày mai bổn vương liền đi tìm Diêu đại nhân nói, để hắn chuẩn bị tốt cho việc nghênh thú.” Tiêu vương cho phépTiêu Chấn Nhân cáo lui. Ông cũng hiểu liên nhân (hôn nhân) là cách làm không tồi, huống chi nàng ta cũng không phải nữ nhân thân sinh (con gái ruột) của ông, nếu không thì đã sớm đưa vào hoàng cung rồi.

Bảy ngày sau, không thèm để ý Tiêu Ngọc Cầm khóc sướt mướt, Tiêu phủ đem nàng nhét vào kiệu hoa, lấy chức vị chính thất gả vào Diêu phủ.

Sau khi hạ kiệu, nghênh đón nàng là Diêu đại nhân lão đương ích tráng (càng già càng dẻo dai) đã sớm chờ không nổi, cùng với vị Diêu phu nhân hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi vì đã đoạt đi chức vị chính thất của bà.

Lúc này, Tiêu Chấn Nhân đang chuẩn bị việc xuất chinh.

Hắn nhìn thoáng một lần cuối cùng Nhâm Tâm cư mà mình đã ở mười một năm, ánh mắt dừng lại bên cánh cửa bên trái trong chốc lát, xoay người rời khỏi. Ngoài đó có hai người đang chờ hắn, là người lần này rời đi cùng hắn – hai huynh đệ Tiêu Chấn Nam vàTiêu Chấn Vũ.

Ban đêm, một trận lửa lớn thiêu rụi Nhâm Tâm cưđến mảnh ngói cũng không còn. Bởi vì ngọn lửa kì lạ này không cách nào cứu được, hung mãnh nhưng lại không hại đến bất kì nơi nào khác, làm cho những người vây quanh xem và dập lửa thấy vô cùng kì lạ. Không biết trận đại hỏa này bùng lên đúng lúc Tiêu tiểu vương gia xuất chinh là điềm lành hay dữ.

Nửa tháng sau, Ngọc Cầm được gả đến Diêu phủ bắt đầu dựa vào thanh thế tiểu thư của Tiêu phủ mà làm mưa làm gió, đột nhiên lại truyền ra việc nàng có gian tình với hạ nhân, hơn nữa là còn bị Diêu phu nhân lúc trước – nhị phu nhân hiện tại bắt gian tại chỗ.

Mặc kệ Tiêu Ngọc Cầmcó thanh minh mình vô tội thế nào, là bị người hạ dược mới có thể phát sinh chuyện như vậy với hạ nhân, nhưng Diêu đại nhân nghe tiếng chạy tới tận mắt thấy Tiêu Ngọc Cầm mặt như hoa đào, xuân tình tràn đầy nằm trong \*\*\*g ngực một hạ nhân thấp hèn thì tức giận đến ngất xỉu tại chỗ.

Diêu phu nhân đánh đuổi tên hạ nhân lớn mật kia ra khỏi Diêu phủ, lại thỉnh gia pháp trừng trị Tiêu Ngọc Cầm \*\*\* đãngkhông biết xấu hổ, mới xuất giá được nửa tháng đã lén lút làm chuyện đồi bại.

Sau, Tiêu Ngọc Cầmnằm trên giường đến hai tháng mới có thể đứng dậy, khi nàng thấy ủy khuất muốn về nhà mẹ đẻ thì Tiêu phủ lại phái người tới báo cho nàng, nữ nhân không biết liêm sỉ như nàng, từ nay về sau Tiêu phủ sẽ không coi nàng là người trong Tiêu phủ nữa, tất cả để cho Diêu phủ xử lý.

Mất đi chỗ dựa vững chắc là Tiêu phủ, Tiêu Ngọc Cầm đã tác oai tác quái ở Diêu phủ, lúc mới đến đã đánh chửi hạ nhân, giờ bắt đầu nếm được hậu quả bi thảm. Không ai nguyện ý hầu hạ nàng, dưới sự an bài cố ý của Diêu phu nhân, Tiêu Ngọc Cầmkhông bao giờ được ăn no, sinh hoạt cũng thiếu thốn đủ thứ; ngay cả nha hoàn nàng mang theo bên cạnh cũng bị điều xuống làm việc ở trù phòng.

(ngày xưa, hạ nhân nữ làm việc ở trù phòng thường là cực nhất)

Diêu phu nhân một lần nữa ngồi lại vị trí chính thất, Tiêu Ngọc Cầmmất đi sự sủng ái của Diêu đại nhân phải dọn đến lầu các gần chuồng ngựa; sau này vì có thể được ăn no một chút mà nàng không ngại mở hai chân ra thỏa mãn tính dục của hạ nhân ở mã phòng(chăn ngựa), chỉ để đổi lấy vài cái màn thầu.

Diêu phu nhân biếtđược chuyện này nhưng cũng ngầm đồng ý cho hạ nhân Diêu phủ đi tìm Tiêu Ngọc Cầm phát tiết tính dục. Từ đó về sau, Tiêu Ngọc Cầm từng là tiểu thư Tiêu phủ, sau lại là Diêu phu nhân, phải luân lạc đến mức trở thành công cụ phát tiết cừu hận đối với tầng lớp trên của hạ nhân Diêu phủ. Ai bảo lúc trước nàngmới vào Diêu phủ đã khi dễ hạ nhân, để đến bây giờ, ngay cả một người đồng tình với nàng cũng không có.

Bỏ qua kết cục của Tiêu Ngọc Cầmkhông nhắc đến, lại nói Tiêu Chấn Nhân mang theoTiêu Chấn Nam, Tiêu Chấn Vũ cùng giám quân Ô Triểnvà vài vị phó tướng chạy tới bắc cảnh.

Hôm nay, khiTiêu Chấn Vũ đang cùng Ô Triển đấu võ mồm, đột nhiên nghe được tứ ca Tiêu Chấn Nhân nói, “Các ngươi đến phương bắc trước đi, ta có chút việc cần làm. Khi nào xong sẽ đến phương bắc sau.”

Tiêu Chấn Vũ không khỏi lo lắng, sao tứ ca dám nói những lời này trước mặt giám quân? Hắn không sợ Ô Triểnvin vào tội danh làm trễ thời cơ chiến đấu mà tố cáo sao?

“A? Không biết Tiêu đại nhân có việc riêng gì mà còn quan trọng hơn cả việc đẩy lui đám Hung Nô dám xâm lược Đại Á hoàng triều ta!” Ô Triển tựa tiếu phi tiếu hỏi.

Huynh thấy chưa?!Tiêu Chấn Vũ gấp đến độ không biết nói thế nào cho phải.

“Đi tìm lão bà của ta! Sao? Có gì khôngđược sao? Đám dã man nhân kia cũng không tiến công nhanh như thế đâu, nếu có thì các ngươi cứ ngăn trước một trận đi, không sao cả.” Tiêu Chấn Nhânbày ra bộ dáng ngươi dám xen vào chuyện của người khác xem, tà nghễ nhìn Ô Triển.

Tiêu Chấn Vũ ngây người.

Sao có thể như vậy! Bây giờ tứ ca tìm lão bà(vợ) là sợ đến chiến trường rồi hy sinh thì không có cách nào nối dõi tông đường nữa, cho nên bây giờ mới tìm một nữ nhân trước để lưu lại hậu đại(con) sao? Nhưng cũng không thể nói trước mặt giám quân như thế chứ!

“Hừ, ta còn đang thắc mắc không biết ngươi phải chờ đến khi nào mới nói. Nhịn đến hôm nay rồi rốt cuộc không nín nổi nữa rồi hả?” Ô Triển ngồi trên ngựa cười đến ngã trái ngã phải.

“Kỳ thật, sáng nay Tiêu đại nhân nhận đượcmột phong mật báo, mới…” Người phó tướng ngắt lời.

“Thì ra là thế! Đã xác định được hành tungnha, trách không được…” Ô Triểnvẫn như cũ không sợ chết mà cười to.

“Mấy tên các ngươi, nếu không muốn ta đá ra chiến trường chắn tên thì tốt nhất nên ngậm mồm vào.” Tiêu Chấn Nhân mặt không chút thay đổi nói.

Ho khan vài tiếng, cố nín cười, Ô Triểnnghiêm nghị nói, “Vâng, đại nhân. Ô Triểnchúc con đường tầm thê (tìm vợ) của đại nhânthuận buồm xuôi gió.”

“Đương nhiên thuận buồm xuôi gió! Ta đi rồi nhớ rõ phải giúp ta chiếu cố hai tên tiểu quỷ kia.” Tiêu Chấn Nhân thúc mạnh ngựa, ba từ “Ta đi rồi” vừa dứt , người đã chạy đi mất.

Nhìn Tiêu Chấn Nhân rời đi, vừa quay đầu lại phát hiện tên tiểu quỷ nào đó dùng ánh mắt âm ngoan mà trừng mình. Ô Triểnlộ ra nụ cười như diễn kịch, “Nhìn ta như thế làm gì? Ta và ngươi có thù oán gì sao?”

“Ta hỏi ngươi, ngươi, và vài vị phó tướng đều… đều là như vậy? Các ngươi quen biết tứ ca, đúng không?”Tiêu Chấn Vũ khẳng định nói.

Cười cười, cũng không giấu diếm nữa, “Ngươi nói đúng, bọn ta đều quen Chấn Nhân từ lâu rồi. Dù sao các ngươi sau này cũng theo bên lão đại, từ từ sẽ biết làm thế nào bọn ta quen biết nhau. Nói đơn giản thì bọn ta đều là thuộc hạ của hắn, hiểu chưa?”

“Vậy Chính Hoàng hoàn toàn không biết sao?” Tiêu Chấn Vũhỏi hắn.

“Đó là đương nhiên, nếu không lão ta cũng sẽ không để ta đi làm giám quân.” Có thể là nhớ đến chuyện Chính Hoàng lại cho hắn đi làm giám quân buồn cười đến thế nào, Ô Triểnngồi trên ngựa cười nghiêng ngả.

## 24. Chương 24

Tráng Quả rời khỏi Tiêu phủ, rời khỏi thiếu gia đã hơn hai mươi ngày.

Hai mươi ngày này, tuy y không có ý hỏi thăm nhưng Tiêu phủ danh chấn thiên hạ như thế, chuyện trong phủ đương nhiên vẫn truyền vào tai y.

Khi nghe tin thiếu gia lập sinh tử trạng để lãnh binh xuất chinh, nếu không phải Tráng Quả sợ thân phận đào nô của mình bị bại lộ thì chỉ sợ y đã muốn đi báo danh tòng quân.

Không biết là do không thể không lo lắng với vị thiếu gia đã sống mười bảy năm với mình, hay là đúng phương hướng trở về nhà, Tráng Quả bất tri bất giác lựa đường đến phương bắc. Hướng bắc lại hướng bắc.

Nhanh đến giờ ngọ, nhìn sắc trời, dường như trời sắp mưa, nên dừng lại dùng cơm rồi đi, dù sao cũng không có mục đích gì. Nếu đổ mưa to thì lưu lại thành nhỏ này nghỉ lại, ngày mai lại lên đường. Có lẽ chỉ cần ba bốn ngày nữa là có thể về nhà ở thôn Thuận Bình rồi.

Vì tiết kiệm, Tráng Quả cũng không đi xe ngựa. Lúc y ra khỏi phủ cũng chỉ mang theo y phục sạch sẽ để thay đổi, là y phục đã dùng qua nhiều năm, cũng không códùng đến tiền lương của hạ nhân, không cưỡi ngựa, vẫn ngạnh dựa vào hai chân đi đến Bảo Định phủ.

Chọn một quán cơm coi như sạch sẽ, sải bước đi vào. Mới vừa vào đến nơi đã vội vàng đi ra, nhưng đã không còn kịp rồi, đã bị người bên trong nhìn thấy rõ diện mạo.

Một trận gió thổi qua, bức rèm của quán bị vén lên cao, một nữ tử đuổi tới, vừa đuổi vừa hô to, “Này, tên ngốc này, đứng lại đó cho ta, cô nãi nãi ta cũng không ăn thịt ngươi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?”

Tráng Quả nghe được thanh âm nữ tử, chạy trốn còn nhanh hơn. Y không muốn để nữ tử này quấn lấy. Nữ hài tử này rất đáng sợ, cơ hồ có thể so với thiếu gia bá đạo nhà y.

Nhưng dù sao cũng đang ở trong thành, người đến người đi tấp nập, không thể thi triển khinh công, hơn nữa Tráng Quả không muốn đụng chạm đến người khác, cho nên nhanh chóng đẩy đám người qua đường mà tránh nữ tử đang truy kích.

“Này, ngươi đừng chạy, ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi chạy nữa, ta liền… Ta liền khóc cho ngươi xem!” Nữ tử khóc lóc om sòm.

Không còn cách nào khác,Tráng Quả biết nàng thật sự sẽ làm như vậy, đành phải dừng bước, chờ nàng chạy đến trước mặt.

Mặt bày ra vẻ đau khổ, Tráng Quả nói, “Cô nương, cô nương cần gì phải truy tìm ta như thế? Ta đã nói với cô nương rồi, không cần lấy thân báo đáp đâu, sao cô nương còn không hiểu?”

Đứng chống hông, nữ tử hung tợn nói, “Ngươi nói không cần thì không cần chắc? Cô nãi nãi ta xem trọng ngươi, ngươi ngoan ngoãn quay về Thiết gia trại cho ta. Ta cho tiểu tử ngốc ngươi làm cô gia (chồng), không phải cho ngươi đi chăn ngựa, ngươi trốn cái gì?”

Tráng Quả nghĩ thầm, nếu ngươi để ta đi chăn ngựa kiếm phí sinh hoạt thì có lẽ ta còn đi. Làm cô gia, ta mới không thèm a! Lại tiếp tục khuyên nàng, “Cô nương, ta chỉ là một người dân bình thường không có tài năng gì, không thể mang đến thứ tốt gì cho cô nương. Sao cô nương không tìm những công tử có tiền mà gả?”

“Ai muốn tìm mấy tên bất lực ấy, vai không thể gánh, như mấy quả hồng mềm! Ai nói ngươi không có tài? Nếu không phải công phu ngươi cao cường, giúp ta đánh đuổi mấy tên đăng đồ tử không biết xấu hổ ỷ mạnh khinh người kia, bây giờ ta cũng không thể đứng nói chuyện trước mặt ngươi như thế này, đã sớm tìm một sợi dây mà treo cổ rồi!” Nữ tử phản bác.

Nàng đã xác định rồi, muốn đem nam tử anh vĩ tâm địa thiện lương, thoạt nhìn rất dễ ăn hiếp, người vừa trung thực lại có công phu cao cường này thu vào tay. Nam nhân tốt như vậy không nhiều lắm, nếu không tiên hạ thủ vi cường, đến lúc đó có người khác nhanh chân đến trước thì sao?

Tráng Quả ngây người, y không ngờ mình cứu người còn mang đến phiền toái lớn đến thế này. Ai, Tráng Quảkhông trơ mắt nhìn người tốt kẻ yếu bị khi dễ, dọc đường lại không biết đã đưa tay quản bao nhiêu việc, nữ hài tử này chính là kết quả của một lần nhàn sự (rỗi hơi) mà y đã nhúng tay.

Lúc ấy, nàng bị mấy tên giang hồ bại hoại thoạt nhìn có công phu khá cao bao vây. Tráng Quả vẫn bị thiếu gia đạp hư, nghe được thứ ngôn ngữ làm càn hạ lưu này liền thấy tức giận, đi qua đánh cho mấy tên côn đồ kia ngã ra đầy đất.

Nhưng y lại không ngờ, khi y xoay người muốn chạy, nữ tử tự xưng là nữ chủ nhân của Thiết gia trại lại giữ chặt ống tay áo y không cho đi, nói cái gì mà muốn lấy thân ước hẹn.

Y liền cự tuyệt ngay lập tức.

Nhưng sau đó nữ tử này vẫn đi theo sau y, ồn ào nói muốn y phải thú nàng.

“Này, đừng ngẩn người. Ngươi không phải cần ăn cơm sao? Đi a, ăn cơm đi, người khác đang nhìn kìa.” Nữ tử nói xong, tiến lên muốn kéo lấyTráng Quả.

“Oa! Cô nương đừng kéo ta. Ta, ta đi theo cô nương ăn cơm.” Tráng Quả cơ hồ chưa bao giờ thân cận với nữ tử, bị hành vi lớn mật của nữ tử này dọa sợ đến thụt lùi ba bước.

Nếu bị thiếu gia nhìn thấy… A! Ta nghĩ cái gì vậy! Đã nói không được nghĩ đến thiếu gia nữa mà!

Không còn cách khác, Tráng Quả đành phải cùng nữ tử kia trở lại quán cơm vừa mới bước ra.

Chủ quán nhìn thấy nữ khách quan ăn cơm chưa trả tiền đã bỏ chạy giờ đã trở lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đón hai người ngồi vào chỗ vừa nãy nữ tử đã dùng cơm.Tráng Quả tùy tiện kêu chút thức ăn, cũng thanh toán tiền luôn. Y phải ăn cho no đã, mặc kệ có mưa hay không cũng phải chạy đi.

“Này, ngươi tên là gì? Ta hỏi ngươi, ngươi cũng không chịu nói cho ta biết, cũng không thể cứ gọi là tên ngốc chứ. Còn nữa, cô nãi nãi tên làThiết Trinh, ngươi đừng có quên đó! Ta cũng không muốn nghe ngươi gọi là cô nương này nọ nữa.” Thiết Trinh bất mãn nói.

“… Ta gọi là…Nhâm Tráng Quả.” Suy nghĩ nửa ngày,Tráng Quả mới nghĩ ra cái tên giả như thế như vậy. Y nhớ đến Nhâm Tâm cư mới tự đặt cho mình một cái họ như thế. Đúng là chút sáng tạo cũng không có!

Bên ngoài, không ngoài sở liệu của Tráng Quả, trời bắt đầu mưa nhỏ, chỉ trong chốc lát liền chuyển thành mưa to.

“Ngô, Nhâm Tráng Quả, cái tênkhông tồi nha, vừa nghe đã biết là tên của đại nam nhân. Không như ta, Thiết Trinh, không biết còn tưởng là tên của một nam nhân to lớn thô kệch. Thật đúng là! Cha ta đặt tên mà một chút tiêu chuẩn cũng không có! Ai! Công phu của ngươi là học được từ đâu vậy? Thật lợi hại! Cho tới bây giờ ta cũng chưa bao giờ thấy công phu chiêu thức đó nha, nói cho ta biết được không?”

Trao đổitên, bắt đầu nghĩ đến việc tiến thêm một bước để hiểu biết đối phương, Thiết Trinh háo hức hỏi.

Nhớ tớivõ công của mình, Tráng Quảcũng nhớ đến thiếu gia. Hắn bây giờ thế nào rồi?

Rời khỏi Tiêu phủ, đến giang hồ, bởi vì chuyên nhúng tay so chiêu với người khác, y mới phát hiện ra, công phu mà thiếu gia dạy cho mình là loại võ công hạng nhất. Dù có là ai đã nghe qua tên, hay thoạt nhìn vô cùng lợi hại, nhưng đều bị y đánh cho chạy chỉ trong vòng chưa tới ba bốn chiêu.

Lần đầu tiên một mình xa nhà, lần đầu tiên vì chính mình mua quần áo, lại phát hiện bố y trên người mình thoạt nhìn không thu hút gì thật ra là được làm từ loại vải cực tốt, ngay cả giày dưới chân cũng là do bố phường nổi danh làm ra, càng miễn bàn đến nội sấn y mặc bên trong mà người khác không nhìn thấy, không ngờ lại là loại vải được dệt từ thiên tàm ti hiếm thấy.

Trách không được, mỗi lần thiếu gia gây sức ép với y đến chịu không nổi, nhưng khi mặc nội y cũng chưa bao giờ bị ma sát làm đau; thì ra mỗi bộ nội y đều cực kỳ mềm mại, dệt từ loại thiên tàm ti cho sản lượng cực thấp. May mà y thích mấy bộ nội y mềm mại đó nên đã đem mấy thứ đó theo.

Đến khi biết chủ cửa hàng may sẵn tưởng rằng y phục này là cho đại hộ khách, đều tự tay chọn cho y, làm y sợ đến mức luôn miệng nói không cần.

Còn việc ăn cơm, y không giống như những bộc nhân(người hầu) khác, không bao giờ được ngồi ăn với chủ nhân; chỉ cần là ở Nhâm Tâm cư, hoặc dùng cơm ở cửa hàng bên ngoài, không có ngoại nhân ở đó, y đều cùng ăn cơm với thiếu gia; thiếu gia ăn gì thì y cũng được ăn cái đó. Thiếu gia chưa bao giờ để y phải ăn cơm nguội, đừng nói gì đến việc chỉ cho y cơm rau dưa(đạm bạc, ý là không có món gì ngon).

Còn điểm tâm mà các phòng đưa tới lấy lòng thiếu gia, hay mấy thứ điểm tâm tinh xảo gì đó mà đại thần hay phú thương bên ngoài đưa tới, thiếu gia cũng nói là không thích vị ngọt đến ê răng này, toàn bộ mấy món đó đều để cho người thích ăn đồ ngọt như y.

Ăn không hết, y còn đưa cho mấy bộc nhân khác. Bọn họ luôn nói y có phúc khí, có thể ăn được thứ ngon mà còn thừa từ thiếu gia như vậy, bọn họ chỉ là thấy mà chưa bao giờ được ăn; mà mấy thứ này, căn bản cũng không phải là thứ thiếu gia ăn còn thừa.

Cẩn thận ngẫm lại, thiếu gia không thích ăn đồ ngọt hoàn toàn có thể nói với người khác đừng đưa điểm tâm ngọt tới nữa, hơn nữa hắn cũng có thể không nhận. Nhưng thiếu gia chưa bao giờ nói với người khác như vậy, mỗi lần được người ta tặng điểm tâm, hắn đều nhận lấy, nhưng sau đó đều đưa cả cho y.

Điều làm Tráng Quảcảm thấy kì lạ chính là, các phú thương và đại quan tại sao lại thường tặng điểm tâm ngọt cho thiếu gia? Bình thường không phải đều là tặng kì trân dị bảo sao? Hơn nữa tặng cũng quá thường xuyên rồi, cơ hồ cách vài ngày lại có một người trong cửa hàng điểm tâm đến tặng thiếu gia một lần, nói là đại gia nào đó tặng.

Vốn y ở Tiêu phủ cũng không để ý đến những chuyện này, cho đến hôm nay rời khỏi thiếu gia, một mình ra ngoài, mấy chuyện này mới chậm rãi hiện lên trong đầu. Mấy ngày nay, từng chuyện từng chuyện trở nên càng lúc càng rõ ràng, bắt đầu hiểu được chuyện mà lúc trước y vẫn coi là bình thường là khác thường đến cỡ nào – thì ra thiếu gia đối xử với mình thật tốt.

Cứ nghĩ đến chuyện thiếu gia đối đãi tốt với mình, y lại mâu thuẫn. Bởi một mặt, ngày thường ở chỗ y không nhìn thấy, thiếu gia đối đãi với y tốt lắm; nhưng còn mặt khác, thiếu gia làm chuyện khiến y cảm thấy thống khổ.

Nghĩ đến những lời thiếu gia nói với lão nãi nãivàNgọc Cầm tiểu thư, y lại thấy đau lòng. Có lẽ thiếu gia đối xử tốt với mình như vậy chỉ là vì không muốn trung bộc (gia nhân trung thành) mà mình khó khăn lắm mới chọn được nhanh chóng bị hắn phá hỏng mà thôi.

Lắc đầu, gác bỏ những chuyện khiến y thống khổ sang một bên. Nếu đã quyết định không nghĩ đến thiếu gia nữa thì cũng không cần để những chuyện này làm phiền não. Tráng Quả lại lần nữa tự nhắc mình phải quên thiếu gia đi.

“…Tráng Quả, Nhâm Tráng Quả! Ngươi lại phát ngốc cái gì? Sao ngươi lại luôn ngẩn người như thế! Bộ dáng như đang có tâm sự gì đó nặng nề lắm vậy.”Đối với việc Tráng Quả không để ý tới nàng, Thiết Trinh tức giận nói.

“… Ta đang nghĩ, có nên nói với cô nương rằng, kỳ thật ở quê ta đã thú tức phụ rồi; hơn nữa bởi vì ta nghe tin nàng đã có thai nên mới gấp gáp trở về, muốn được gặp nàng. Ta không muốn lừa cô nương.” Đúng vậy, ta không muốn lừa ngươi, không muốn lừa nhưng ngươi lại không từ bỏ ý định, khôngcòn cách nào khác ta mới phải lừa ngươi. Tráng Quảthầm nghĩ, trong lòng cũng lặng lẽ nói lời xin lỗi.

“Ngươi nói cái gì? Ta không tin! Vậy sao ngươikhông nói rõ ràng ngay từ đầu?”Thiết Trinh không quá tin tưởng hỏi.

“Đó là bởi vì ta nghĩ chỉ cần cự tuyệt,cô nương sẽ không theo ta nữa. Không ngờ…”

“Hừ! Hừ hừ hừ, ta phải về nhà với ngươi, nhìn xem thê tử ngươi là người thế nào!”

“A…”

Tráng Quả thành thật cũng hết cách. Y không ngờ Thiết Trinh này lại quấn dai như vậy, có lẽ còn bá đạo hơn cả thiếu gia không chừng. Có một thiếu gia như vậy cũng đủ rồi,Tráng Quả tuyệt đối không muốn lại dính dáng đến đại tiểu thư Thiết gia trại này nữa.

“… Được rồi, tuy rằng nàng không thích gặp người lạ… Ngượng ngùng, ta đi phương tiện (WC o\_O)một chút.”

Đỏ cả mặt, dù sao cũng là nữ hài tử, nghe đến loại đề tài này đương nhiên sẽ ngượng ngùng. Thiết Trinh nói, “Vậy ngươi đi nhanh về nhanh.”

Hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu, Tráng Quả cầm theo tay nải đi về phía cửa sau quán cơm.

…

Đợi lại chờ, cũng không thấy Tráng Quả trở về, Thiết Trinhđã biết y bỏ trốn rồi, lập tức chạy ra ngoài, nhưng trời mưa quá lớn, nếu ra ngoài thì chỉ chốc lát là y phục sẽ ướt đẫm. Bây giờ lại là mùa hè, Thiết Trinh ăn mặc mỏng manh đương nhiên sẽ không dám bước ra ngoài. Tức giận, nàng chỉ có thể nhìn màn mưa to ngoài cửa hàng mà mắng Tráng Quả không biết tốt xấu.

Lúc này Tráng Quả đội mưa to, liều mạng chạy trốn. Y tính có thể chạy được bao xa thì chạy bấy nhiêu, tóm lại đừng để nữ hài tử kia bắt được là tốt rồi.

Trong cơn mưa, một con ngựa màu đỏ phi nhanh, người mặc hắc y ngồi trên ngựa cũng đã ướt đẫm, dán chặt lên lưng ngựa hữu lực, tuy cơ thể thon gầy nhưng có thể nhìn ra là người có cơ bắp.

Một người dựa vào hai chân mà trốn, một người lại dựa vào bốn chân mà chạy, tuy thong thả nhưng nhanh chóng tiến sát lại gần nhau…

Launước mưa trên mặt, để tầm mắt nhìn được rõ ràng hơn;Tráng Quả thề, con tuấn mã này cực kì giống Hỏa Diễm mà thiếu gia hay cưỡi, đang chạy đến phía mình.

Vừa định trốn, nhưng lập tức đánh gãy ý niệm này trong đầu. Thiếu gia bây giờ hẳn đang phải ở chiến trường phương bắc rồi chứ, sao có thể ở đây được?

Ngựa dần dần đến gần…

Ngay khi con ngựa qua sát người mình, đột nhiên nó hí vang một tiếng, hai chân trước của con ngựa đá lên trời, bị bắt ép phải dừng lại. Vó ngựa còn chưa chạm đất, người ngồi trên đó đã muốn nhảy xuống, ôm chặt Tráng Quảvào \*\*\*g ngực!

Tráng Quả còn chưa biết chuyện gì xảy ra, khi thân thể nói cho y biết, người ôm lấy mình chính là thiếu gia, vừa định giãy ra thì đã bị Tiêu Chấn Nhân điểm Nhuyễn ma huyệt, ôm lấy thắt lưng mà nhảy lên ngựa…

## 25. Chương 25

Chấn Nhân một tay cầm cương, một tay ôm chặt người trong ngực, nhất quyết không chịu thả lỏng. Thúc ngựa phi nhanh hơn, chạy về phía thành nhỏ mà vừa nãy Tráng Quả vừa chạy ra.

Tráng Quả nằm trong \*\*\*g ngựcChấn Nhân, cảm nhận được hỏa nhiệtxuyên thấu qua bạc y ướt đẫm, nghe được âm thanh tim hắn đập, quả thực không giống như phản ứng của một người tập võ, cực kỳ nhanh, lại hỗn loạn. Thiếu gia bị thương chỗ nào sao? Sao thiếu gia lại xuất hiện ở đây? Ta bị thiếu gia bắt được rồi sao? Thiếu gia sẽ dùng biện pháp nào để đối phó với ta đây? Vẫn giống như trước, trừng phạt ta như vậy sao? Hắn có tức giận không? Hắn sẽ đánh ta chứ? Hắn sẽ không bán ta lại cho những người khác chứ?

Tráng Quả không ngừng miên man suy nghĩ, cuối cùng y quyết định vô luận thiếu gia trừng phạt mình thế nào, y cũng sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn nhận hình phạt mà một đào nô phải chịu. Sau đó nói với thiếu gia, rằng mình muốn rời khỏi hắn, thỉnh hắn cho phép. Sau khi thiếu gia phát tiếttức giận có lẽ sẽ cho mình rời đi…

Rất nhanh, hai người một ngựa tiến nhập Hộ Quốc — một thành nhỏ trong địa phận của Bảo Định phủ.

Tráng Quảnhớ lại cảnh lúc nãy trong thành nhỏ này, sợ người khác nhìn mình như nhìn một nữ hài tửbị thiếu gia ôm vào trong ngực, cả mặt đỏ rực, mở miệng nói với thiếu gia, “Thiếu gia, ngươi giải huyệt đạo cho Tráng Quả, để Tráng Quả tự mình đi, ta.. Tráng Quả sẽ không đào tẩu… Thiếu gia…”

Chấn Nhân không đáp lại, chỉ ôm y càng thêm chặt. Xuyên qua màn mưa, tầm nhìn khôngđược tốt lắm nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy một tấm biển được mưa cọ rửa sạch sẽ.

Tìm được khách \*\*\* duy nhất trong thành, Chấn Nhân ôm Tráng Quả xuống ngựa. Nói với tiểu nhị đang ra chào đón, “Ngươi giúp ta mang hành lý trên ngựa vào đây, phân phó những người khác chăm sóc ngựa của ta cho tốt. Cho ta một căn phòng tốt nhất, nếu có tiểu viện tự độc lập thì ta bao toàn bộ.” Hắn tình nguyện đem cái bọccó quân phù có thể ra lệnh cho bốn mươi lăm vạn đại quânkia, cùng với toàn bộ hành lý của mình giao cho \*\*\* tiểu nhị, cũng tuyệt đối không muốn thả lỏng người đang được ôm trong \*\*\*g ngực.

“Vâng, đại gia.” Người trước mặt bị mưa thấm ướt sũng, nhưng \*\*\* tiểu nhị thấy cách ăn mặc của người này, cách nói năng, khí chất, cùng bảo mã vừa nhìn đã biết là cógiá vạn kim là biếtngười này phi phú tức quý! Chỉ là trong \*\*\*g ngực hắn ôm không phải là giai nhân thiên kiều bá mị, quả thật có điểm làm cho người ta tiếc nuối. Nhưng nói không chừngđượchắn ôm vào trong ngực chính là thân nhân của hắn a.

Không dám chậm trễ, \*\*\* tiểu nhị tươi cười, liên thanh nói, “Đại gia ngài yên tâm! Bảo mã của đại gia ngài, chúng ta nhất định sẽ an bài thỏa đáng.Tiểu Vu, lại đây dẫn ngựa!” Lấy bọc hành lý của Chấn Nhân từ trên lưng ngựa xuống, xách trên tay, hô lớn với người trong khách \*\*\*.

Gã theo sát phía sau, cung kính nói, “Đại gia, bỉ \*\*\* vừa lúc có một gian tiểu viện tự, chuyên môn cho quan to quý nhân lỡ đường dùng nghỉ chân, hiện giờ vẫn đang để không, cam đoan sạch sẽ thoải mái. Người xem, có nên…”

“Đưa ta đến đó!”

“Vâng! Thỉnh ngài qua bên này!” Điếm tiểu nhị vòng tránh đằng trước dẫn đường.

Vào tiểu viện tự, bước nhanh đi vào trong phòng, đem Tráng Quả nhẹ nhàng đặt trên giường an trí xong xuôi. Xoay người đi đến trước mặt \*\*\* tiểu nhị đang ở chờ đợi phân phó, từ hành lý lấy ra một đĩnh bạc mười hai lượng, đưa cho gã.

“Đây là tiền phòng hai ngày, ăn cơm tính khoản khác, còn thừa thì thưởng cho ngươi. Ngươi lập tức bảo người đưa nước nóng đến, chúng ta phải tắm rửa. Dục dũng không cần thu dọn, cơm tối cũng không cần đến kêu; nếu đói bụng ta sẽ gọi ngươi. Khi ngươi đưa cơm tới thì dọn dẹp dục dũng. Nhớ kĩ, không có phân phó, không được tới gần nơi này.”

Tiểu nhị ca nhìn đĩnh bạc này, có chút không dám tin tiếp nhận. Mười hai lượng, khấu trừ tiền thuê phòng hai ngày, còn lại ước chừng những tám lượng. Này… tám lượng bạc này đều là của mình sao? Tám lượng bạc tương đương mấy tháng tiền công của mình? Điếm tiểu nhị mừng rỡ, không ngừng cúi người trướcChấn Nhân, trong miệng không ngừng nói, “Đại gia, ngài yên tâm. Tiểu nhân sẽ làm theo những gì ngài phân phó! Thỉnh ngài chờ một chút, tiểu nhân sẽ cho người đưa nước tắm tới ngay. Cám ơn đại gia ban cho!”

Điếm tiểu nhị hiểu được cách xem sắc mặt người khác không nhiều lời nữa, cầm thỏi bạc vui vẻ ra khỏi phòng, đi phân phó những người khác làm việc. Vừa đi vừa nghĩ, hôm nay đúng là ngày may mắn, gặp được chủ nhân ra tay hào phóng như thế.

Bên này, Chấn Nhânthấy \*\*\* tiểu nhị đã rời đi, liền đi tới trước giường, bắt đầu thoát y phục của Tráng Quảra.

“Thiếu gia, ngươi… Ngươi muốn, muốn làm… cái… cái gì? Ta… Ta…” Tráng Quảlo sợ. Không thể nào! Thiếu gia thật sự lựa chọncách này để trừng phạt y sao? Y tình nguyện bị một trận đòn tàn nhẫn còn hơn.

Chấn Nhânim lặng cởi sạch y phục của Tráng Quả, dùng khăn mặt sạch sẽ trong phòng giúp y lau khô người, lại dùng chăn đắp lên cho y, rồi mới tự mình cởi bỏ ngoại bào đã ướt sũng của mình.

Cốc cốc cốc! Có người gõ cửa, tiếp theo là nghe tiếng hô từ bên ngoài truyền vào,“Đại gia,nước tắm của ngài đến đây.”

Chấn Nhân chỉ khoác nội y tiến ra cửa, để tiểu nhị trong \*\*\* nâng thùng nước tắm vào trong. Đợi tất cả thu xếp ổn thỏa, tiểu nhị cúi người rời khỏi.

Thùng nước tắm tương đối lớn, có thể đủ cho hai đại nam nhân tiến vào.

Chấn Nhân quyết định không cần lãng phí không gian tốt như vậy. Đi đến bên giường, ôm lấy Tráng Quảbởi vì thẹn thùng mà toàn thân xích lõa phiếm hồng, đặt y vào nước ấm trong thùng tắm, chính mình cũng lập tức cởi sạch y khố toàn thân, nhấc chân đi vào. Rốt cuộc, hai người mặt đối mặt, trần trụi nhìn nhau.

Chấn Nhân cũng không giải huyệt choTráng Quả, cứ như vậy để y quay người lại phía mình trong thùng tắm, để y ngồi giữa \*\*\*g ngực mình. Cầm lấy khăn mặt mềm mại, nhẹ nhàng chà lau người cho y.

Thiếu gia im lặng khác thường, Tráng Quả thì không biết phải làm thế nào, ngơ ngác ngồi trong \*\*\*g ngực thiếu gia, nghĩ làm cách nào để đề nghị với thiếu gia chuyện mình muốn về nhà.

Lau lau, bởi vì thân thể trần trụi, khoảng cách gần như vậy làm Tráng Quả mặt đỏ tai hồng, đột nhiên cảm giác được cái gì đó nóng bỏng rơi trên vai mình, như giọt mưa nóng bỏng, một giọt lại một giọt rơi xuống. Là cái gì vậy? Theo vị trí này nói, hẳn là…

Sao có thể! Trong lòng Tráng Quả cực lực phủ địnhý nghĩ của mình.

Một giọt lại một giọt… Nóng bỏng lại nóng bỏng…

“Quả Quả… Ta rất nhớ ngươi, ngươi… Ngươi không cần tasao? Ngươi không muốn tanữa sao? Vì sao phải… rời khỏi ta? Quả Quả… Ta rất nhớ ngươi…Quả Quả…” Trong thanh âm đã mang theo tiếng khóc không giấu được nữa.

Tráng Quả nếu không phải bị điểmhuyệt thì lúc này y nhất định sẽ run rẩy như lá rụng trong gió.

“Nói cho ta biết… Ta có chỗ nào không tốt… Nói cho ta biết…Đừng vứt bỏ ta…Đừng! Quả Quả, ta đã nghĩ… khắp thiên hạ này, mọi người rồi sẽ rời khỏi ta, chỉ có ngươi, ngươi sẽ không rời khỏi ta… Đừng vứt bỏ ta, ngươi không muốn ta nữa sao?Quả Quả, đừng rời xa ta, van cầu ngươi!”

“Thiếu gia, đừng nói nữa! Là Tráng Quả không tốt, Tráng Quả không nên rời khỏi người! Thiếu gia, van cầu ngươi đừng như vậy… Ta…Tráng Quả về sau có đánh chết cũng sẽ không rời khỏi ngươi! Ngươi… Đừng khóc…” Thanh âm của Tráng Quả cũng nghẹn ngào.

“Quả Quả, ngươi đừng gạt ta…Đừng bỏ ta lại như vậy! Ta… sẽ điên mất!”

Những sợ hãi, bất an, bi thương, cô độc tích tụ trong một tháng này rốt cuộc cũng bộc phát. Chấn Nhân tạm thời vứt bỏ lãnh tĩnh, tàn khốc bình thường, gương mặt luôn bình tĩnh của tiểu vương gia giờ chỉ như một đứa nhỏ hơn mười tuổi, ôm lấy Tráng Quả mà khóc rống lên!

Hắn ôm chặt lấy Tráng Quả từ phía sau, không chịu thả lỏng, sau lại chôn mặt vào gáy Quả Quả, khóc thút thít nấc nghẹn, vừa khóc vừa cắn bả vai và lỗ tai y, ngập ngừng nói, “Quả Quả, ta muốn ngươi, rất muốn ngươi!Quả Quả, cho ta, cầu ngươi…”

Nước dần lạnh… Nhưng người càng lúc càng nóng…

Tráng Quả đã được giải huyệt nhưng lại vẫn như lúc bị điểm huyệt, mềm nhũn ngã vào \*\*\*g ngực Chấn Nhân.

Tùy ý cho người phía sau giở trò trên người mình.

“Ân… A… Thiếu gia…”

“Quả Quả, đừng gọi ta là thiếu gia nữa, gọi ta là Ưng, giống như trước đây ngươi luôn gọi ta ấy… Nhớ lại xem, khi đó ngươi gọi ta thế nào?” Hôn lên hai máQuả Quả, lông mi, cái trán, mí mắt, chóp mũi…

“Ngô… Ưng… của ta… Tiểu lão Ưng…”

“Quả Quả…” Chấn Nhân nghe thấy Quả Quảgọi như vậy, một tiếng gầm nhẹ, nương theo nước ấm mà chôn mình thật sâu vào cơ thể Quả Quả…

## 26. Chương 26

LúcTráng Quả mở to mắt, thấy mình đã ngủ trên giường, nằm trong \*\*\*g ngựcChấn Nhân.

Lẳng lặng nhìn khuôn mặt đã thấy suốt mười bảy năm này, khóe miệng hắn còn mang theo nụ cười, như đứa trẻ đã thỏa mãn.

Y thật không ngờ, thiếu gia chẳng những không trừng phạt y, ngược lại còn giống như trước đây, ôm y khóc lớn.

Tráng Quả nghĩ thầm,‘trong lòng thiếu gia vẫn để ý đến ta, phải không? Với hắn mà nói, ta không chỉ là một gia phó cho hắn tiết dục, phải không? Nhưng vì sao hắn lại đối xử với ta như vậy? Vì sao hắn không giống như trước đây, cười ôn nhu với ta nữa? Vì sao phải nói như thế trước mặt lão phu nhân? Theo lời hắn nói, nếu chỉ là cần tìm một người có thể thỏa mãn hắn, chịu được hắn gây sức ép thì cũng rất nhiều a, vì sao không phải là ta thì không thể?’

‘Thiếu gia, Tráng Quả vẫn là không hiểu ngươi. Nhưng ta thề, về sau không bao giờ làm ngươi khóc nữa! Tráng Quả không xứng! Chờ sau khi thiếu gia thành thân, sẽ lại đề cập với thiếu gia chuyện cho ta trở về cố hương; còn bây giờ, ta tạm thời ở bên cạnh hầu hạ hắn đi. Thiếu gia nhất định không quen để người lạ hầu hạ, ngay cả nơi phong nguyệt(aka lầu xanh) hắn cũng không thường đi mà.’

‘Đúng rồi, thiếu gia có lẽ là đã quen vớisự tồn tại của ta, cho nên mới có thể để ý như vậy. Ân, nếu lần sau gặp được một nữ hài tốt nào đó, có thể làm cho thiếu gia thấy hứng thú, làm hắn cảm nhận được chỗ tốt của nữ hài tử, sớm quen có người khác trong cuộc sống của hắn.

Không biết là có phải cảm nhận được tầm mắt của Tráng Quả hay không, Chấn Nhân chậm rãi mở mắt ra, ôn nhu nhìn thiên hạ đang nằm trong \*\*\*g ngực mình, siết chặt bàn tay đang đặt lên lưng y, an tâm nở nụ cười.

“Ngươi còn ở đây… Quả nhiên không rời đi.”

Bị Chấn Nhânnhìn đến phát ngượng, Tráng Quảcúi đầu, nhỏ giọng nói, “Tráng Quảđã nói, Tráng Quảsẽ không rời khỏi thiếu gia nữa.”

Chấn Nhân nhíu nhíu mày nói, “Quả Quả, không cần gọi ta là thiếu gia nữa, gọi tên ta, hoặc gọi ta là Ưng, hơn nữa cũng không cần xưng tên mình nữa, cứ xưng ‘ta’ là được.”

“Cái này sao được! Ngài là thiếu gia, Tráng Quả là nô(người hầu), nếu để cho người khác nghe được sẽ nghĩ Tráng Quả ức hiếp chủ. Nếu để người trong phủ biết, lão phu nhân sẽ vả miệng Tráng Quả mất. Tráng Quả không dám lỗ mãng.” Nếu không phải bởi vì thân thể đang xích lõa,Tráng Quả có thể đã muốn quỳ trên mặt đất.

“Bà ta dám! Không ai dám vả miệng ngươi cả! Nếu ai dám động vào ngươi, ta sẽ lột da, rút gân kẻ đó!” Chấn Nhân cả giận nói.

“Thiếu gia…Tráng Quả… Ta… Đây là mệnh lệnh sao?”

“Quả Quả!” Đưa tay ôm chặt Quả Quảvàongực mình, Chấn Nhân không biết nên giải thích với y thế nào.

“Thực xin lỗi, thiếu gia. Ngài đừng tức giận, Tráng Quả… Không, ta sẽ sửa miệng, thật! Ngài đừng tức giận!” Sợ Chấn Nhân tức giận, Tráng Quảnói nhanh.

Y sợ, thiếu gia đã ba năm nay chưa từng ôn nhu như vậy sẽ lại giống như trước kia, không để ý đến đau đớn của mình mà liều mạng gây sức ép.

Bởi vì đã nếm được ngọt ngào vừa rồi, Tráng Quả mới biết thì ra làm việc này mà không bị đau đớn là cần nhờ vào tâm tình của thiếu gia. Tráng Quả bắt đầu suy nghĩ, nếu tâm tình của thiếu gia tốt, nói không chừng từ nay về sau thiếu gia phát tiết trên người mình cũng có thể giống như hôm nay, không những làm y không càm thấy đau đớn mà còn làm y thấy thực thoải mái; nhưng nếu làm thiếu gia mất hứng, nói không chừng sẽ lại tra tấn y đến chết đi sống lại. Vẫn là thiếu gia nói cái gì thì mau đáp ứng hắn đi, ngàn vạn lần đừng chọc hắn không hài lòng.

“Quả Quả, cái này không phải mệnh lệnh, đây là thỉnh cầu của ta! Ngươi có biết khi ta nhìn thấy tờ giấy ngươi lưu lại kia, tâm tình ta thế nào không? Ta chưa bao giờ biết ngươi lại coi mình ti tiện như thế, ta… ta có phải đã làm sai rất nhiều chuyện rồi không?” Đôi mắt Chấn Nhânnhìn thẳng vào Tráng Quả mà hỏi.

“Không có! Không có! Thiếu gia… Ngài… Không, Chấn… Nhân, ngươi không làm sai cái gì cả, là chính ta không chịu nổi mà thôi. Ta không phải gia phó(người hầu trong nhà) tốt, thực xin lỗi!” Tránh khỏi tầm mắtChấn Nhân, Tráng Quả hồi đáp.

“Ta chưa từngxem ngươi như gia phó! Ai sẽ cùng gia phó của mình lên giường chứ?! Quả Quả, ta biết trước kia ta đã ủy khuất ngươi,nhưng ta nghĩ ngươi hiểu được. Trừ ngươi ra, ta căn bản không chạm qua người thứ hai! Ngươi hiểu được đây là ý gì không? Ta, ta thừa nhận trước kia đối xử với ngươi như vậy, quả thật là có chút quá phận, nhưng cũng phải trách ngươi nữa!” Chấn Nhântức giận vìQuả Quảkhônghiểu phong tình, hung hăngcắn một ngụm lên đầu vai y.

“A! Đau! Trách ta?” Tráng Quảmuốn tránh khỏi đôi tay rắn như thép kia; y sợ Chấn Nhân sẽ bắt đầutiến hành trừng phạt thực sự.

“Đương nhiên trách ngươi! Ai bảo khi đó ngươi mê người như vậy! Ánh mắt trong veo vô tội nhìn ta, trong mắt lại chứa nước mắt chưa hiểu dục vọng, hai gò má phiếm hồng, thân thể run rẩy, hai chân khép chặt, giống như đang nói với ta ‘Khi dễ ta đi! Hung hăng mà thao ta đi! Làm cho ta khóc đi!’ Khi ta tiến vào ngươi, ngươi sẽ phát ra thanh âm đặc biệt dễ nghe, hai mắt lệ mông lung cầu xinta. Ta… Rất thích bộ dáng khóc lóc khi đó của ngươi!” Chấn Nhân vừa nói, cái tay lại bắt đầu không có quy củ, đến nơi nào đó mà sờ sờ mó mó loạn cả lên.

Bị những lời nói kinh người của Chấn Nhânlàm sợ tới mức không thể động đậy, Tráng Quảcảm thấy tay người kia sẽ duỗi đến…

“Đừng! Ta không muốn! Chấn… Nhân… Ta có thể nói không muốn không?” Tráng Quả đáng thương hề hề hỏi.

“A! Chính là biểu tình này! Vì sao ngươi lại muốn dùng vẻ mặt này mà cự tuyệt ta? Ta quả thực…”

“Thiếu gia, Tráng Quả hiểu được.Thiếu gia muốn làm thì làm đi, Tráng Quả còn tưởng rằng thiếu gia không xem Tráng Quả như nô bộc, Tráng Quả có thể nói không muốn, thì ra… Thực xin lỗi! Thiếu gia, Tráng Quả sẽ không cự tuyệt ngài nữa.” Tráng Quả bất đắc dĩ nghĩ, quả nhiên thiếu gia vẫn là thiếu gia, đây là chuyện vĩnh viễn sẽ không thay đổi, mình đừng có vọng tưởng nữa.

Chấn Nhân bị Tráng Quả làm cho nổi điên, thống khổ đến nghiến răng nghiến lợi! Lần đầu tiên hắn cảm thấy làm thiếu gia thật tốt!

Nhưng nghĩ đến nguyên nhân lớn nhất khiến Tráng Quả rời khỏi mình chính là bởi y tự ti, hắn đành phải kéo tay phải Quả Quảqua, đưa đến chỗ giữa chân mình, nói, “Quả Quả, ta đã thành như vậy rồi, ngươi giúp ta một chút được không? A, ta không phải nói dùng… mặt sau của ngươi… Ta nói ngươi dùng… tay, như vậy chắc cũng được chứ?”

Một tay bị bắt cầm thứ cực đại càng lúc càng nóng, Tráng Quả vì sự chuyển biến củaChấn Nhânmà cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ thiếu gia thật sự không hề xem mình như nô bộc sao? Đã như vậy mà vẫn còn nhịn được! Nếu như trước kia thì đã sớm…

“Quả Quả…” Vật cực đại đượcQuả Quả cầm đã không thể chịu đựng được loại tra tấn chưa từng chịu qua này, bắt đầu nhảy dựng lên trong tay y như muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Chấn Nhâncũng đặt tay mình lên tay Quả Quả, chậm rãi ma sát.

“Chấn Nhân…” Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy thiếu gia nhà mình mị nhãn hàm xuân (trong mắt có chứa xuân tình) như vậy, tim Tráng Quả không khỏi đập nhanh hơn. Thiếu gia đẹp quá!

Không biết có phải bị vẻ yêu mị của thiếu gia mê hoặc hay không mà bàn tay Tráng Quả cũng dần dần ma sát nhanh hơn. Thỉnh thoảng thậm chí còn xoa xoa nhẹ nhàng lên phần đỉnh của Chấn Nhân nữa.

“A…Quả Quả, cứ như vậy! Thật thoải mái! Phải nhanh… phải…Muốn ra… A! Quả Quả!” Chấn Nhân lần đầu tiên tiết ra trong tay Quả Quả.

Tráng Quả ngơ ngác nhìn chất lỏng sền sệt dính dấp trên tay mình. Y không thể tin được, thiếu gia thật sự có thể thỏa mãn với cách như vậy!

“Quả Quả…” Bắt lấy tay y, Chấn Nhân dùng giọng nói đầy từ tính hấp dẫn sau khi thỏa mãn, “Quả Quả… Liếm một chút, một chút thôi, được không?”

Giốngnhư bị ma chú, Quả Quả vươn tay đến bên miệng mình, vươn đầu lưỡi… nhẹ nhàng liếmmột chút.

“Quả Quả!” Thấy Quả Quả thực sựđã liếm,Chấn Nhân hưng phấn kéo mạnh Quả Quả vào ngực. Quả Quả của hắn quả nhiên là tốt nhất!

Bị Chấn Nhân kéo vào trong \*\*\*g ngực, Tráng Quảmới nhận ra mình vừa làm chuyện gì, xấu hổ đến vùi đầu vào \*\*\*g ngực ai đó… Y… Y không muốn gặp người nữa! Không ngờ lại cam tâm tình nguyện làm chuyện này!

Ta chắc chắn là sinh bệnh rồi! Nhất định là như vậy!

Hôm nay mưa rất lớn, chính mình đã ướt đẫm, có lẽ đã phát sốt mà làm ra loại chuyện khó hiểu gì gì đó cũng là có thể hiểu được. Nhất định là như vậy…

Tráng Quảcứ tưởng tượng bệnh tình của mình có bao nhiêu nghiêm trọng, dần dần chìm vào mộng đẹp.

Chấn Nhân ôm người trong lòng vào ngực, trải qua cả một tháng dài đằng đẵng, tính dục giờ mới được thỏa mãn, hơn nữa lại là thứ đã mất rồi tìm lại được, hạnh phúc cũng chạy vào trong mộng, gặp gỡ Quả Quả của hắn, cũng thuận tiện làm ít chuyện vừa rồi còn chưa được làm.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày hôm sau, hai người đều là bụng đói kêu vang mới rời khỏi giường. Nói \*\*\* gia thu dọn thùng tắm, thu xếp cho gọn gàng sạch sẽ, cùng nhau đi đến thực đường phía trước khách \*\*\*.

(khách \*\*\* ngày xưa như khách sạn/nhà nghỉ bây giờ, phía trước bán đồ ăn, trên lầu hoặc phía sau là phòng/nhà cho thuê. Thực đường là chỗ bán đồ ăn phía trước a)

Chọn một cái bàn tít phía trong, Chấn Nhân cùngTráng Quả ngồi xuống.

Hôm qua \*\*\* tiểu nhị đã thu bạc củaChấn Nhânthấy hai người ngồi xuống, vội vàng mang theo nước trà chạy tới.

“Nhị vị gia, sớm! Không biết đêm qua ngủ ngon giấc không? Sáng nay muốn ăn gì? Phàm là thứ nhị vị gia muốn nếm thử, chỉ cần tiểu Lục tử ta có thể tìm được thì nhất định sẽ đưa tới cho nhị vị gia!”

“Không tồi, ngủ rất được! Thực thoải mái! Ha hả…” Chấn Nhân nghe thấy lời nói của tiểu nhị ca, nhớ tới Quả Quả đêm qua, rất là vui vẻ.

“Vị tiểu ca này, phiền ngươi cho chúng ta chút gì đó no bụng đượckhông, như thanh chúc hoặc mấy đồ ăn sáng linh tinh chẳng hạn? Phiền ngươi.” Quen cùng ăn mấy món với thiếu gia, Tráng Quả ôn hòa nói với tiểu nhị ca.

(thanh chúc: cháo trắng, thường ăn kèm với cái gì đó như dưa muối… Bữa sáng của người TQ thường là cháo, quẩy, sữa đậu nành a)

Bởi vì chính mình là hạ nhân, biết việc phải nhìn sắc mặt người khác mà sống rất vất vả, cho nên y vẫn luôn giữ thái độ tôn trọng những người như mình.

“Được, không thành vấn đề! Nhị vị thỉnh chờ một chút, sẽ có ngay!” Tiểu Lục tửđược người ta tôn trọng, mặt đầy ý cười, khom người chào rồi đi xuống gọi món ăn.

Quả nhiên, thanh chúc, tiểu lung bao(bánh bao), mấy món ăn sáng nữa nhanh chóng được đưa tới.

Chờ Chấn Nhân giơ chiếc đũa lên, Tráng Quả đem chén nhỏ đã được múc đầy cháo đưa tới trước mặt Chấn Nhân, rồi mới giơ đũa lên, bắt đầu ăn cơm.

Khi Tráng Quảđã lót bụng đượcmột chén cháo, Chấn Nhânlại đưa bát mình đang cầm, trong có chứa đầy cháo. Bị hành động của Chấn Nhân dọa sợ, Tráng Quảnhìn bát cháo trước mặt, khôngbiết làm thế nào cho phải.

Thiếu gia lại múc cháo cho y?

“Sao vậy? Một chén cháo đã no rồi? Không thể nào, hay là cháo ta múc ngươi không muốn ăn?” Vẻ mặt Chấn Nhân ủy khuất.

“Sao lại vậy chứ! Ta chỉ là muốn chờ cháo nguội bớt một chút thôi… Bây giờ chuẩn bị ăn này.” Bưng chén lên, Tráng Quả ăn từng miếng từng miếng.

“Ngươi ăn nhanh như vậy làm gì? Ăn bánh bao a! Đến, ăn cái này, ta đã thổi rồi, không nóng nữađâu!” Nói xong, Chấn Nhân lại cười meo meo đưa qua một cái bánh bao.

Ngay khi Tráng Quảđưa tay nhận, đột nhiên nghe được thanh âm của nữ tử từ phía trước truyền đến. “Nhâm Tráng Quả! Thì ra ngươi ở đây! Cô nãi nãi còn tưởng rằng ngươi đã chạy ra thành rồi!”

## 27. Chương 27

Tráng Quả sợ tới mức tay run lên, bánh bao rơi vào trong chén cháo. Trời a! Sao lại đụng đầu với nàng ta ở đây thế này? Nếu để thiếu gia nghe được mấy lời loạn thất bát tao của nàng thì không phải ta đây chết chắc rồi sao? Thiết cô nương, cô nương đừng có hại ta a!

“Sao vậy? Ngươi quen biết nàng ta?” Bất mãn vì lòng tốt của mình đã rơi vào chén, Chấn Nhân hỏi Tráng Quả.

Tráng Quả vội vàng dùng chiếc đũa lấy bánh bao ra nhét vào miệng, một bên liều mạng lắc lắc đầu.

Thấy Tráng Quả đem bánh bao mà mình đã thổi nguội bỏ vào miệng, Chấn Nhân vui vẻ nở nụ cười.

“Ăn được không? Nếm thử cái này một chút đi. Thành này tuy nhỏ nhưng hương vị cũng không tệ lắm.”

“Ân! Ăn ngon, thiếu…Chấn Nhân, ngươi cũng ăn a! Đừng chỉ nhìn ta mãi thế.” Tráng Quả không quen Chấn Nhân vồn vã như vậy, cả người không được tự nhiên.

“Không sao, ta cũng có ăn a. Thấy ngươi ăn những thứ ta lấy, rất vui vẻ!” Chấn Nhân ăn ngay nói thật.

“Chấn Nhân…” Tráng Quả đỏ mặt.

“Này, Nhâm Tráng Quả! Đừng tưởng rằng ngươi làm bộ không biết ta, cô nãi nãi sẽ buông tha ngươi!” Nhìn thấyTráng Quả làm bộ như không nhận ra mình,Thiết Trinh nổi giận đùng đùng đi tới.”Nhâm Tráng Quả, ta hỏi ngươi. Ngày hôm qua vì sao ngươi dám gạt ta? Nói là đi… cái kia, lại bỏ ta một mình ở đó, chính mình chuồn mất ? Ân? Chẳng lẽ ta nói ngươi thú ta mà ngươi thực khó chấp nhận như vậy sao?”

Tráng Quả đem mặt cơ hồ vùi cả vào chén cháo. Y bắt đầu hối hận, vì sao lúc đó lại ra tay cứu nữ tử quấn chặt như vậy.

Thấy bộ dáng Tráng Quả, thông minh nhưChấn Nhân đã hiểu được một phần, xem ra man nữu(người con gái thô lỗ)này đã coi trọng Quả Quả của hắn rồi.

‘Hừ! Thật to gan! Cũng dámmóc tay vào góc tường của ta ! Còn dám làm trò trước mặt ta, câu dẫn Quả Quả của ta! Xem ra không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi cũng không biết cái gì nên đụng, cái gì không nên đụng!’

‘Còn Quả Quả, rõ ràng đã quen biết nữ tử này lại lắc đầu, nói với ta rằng không quen biết. Không phải trong một tháng này y đã làm chuyện gì có lỗi với ta đấy chứ? Cuối cùng lại tới nông nỗi để nữ tử tới đây bức thân(ép buộc phải kết thân/kết hôn)!’

Vừa nghĩ đến Quả Quả nhân lúc hắn không chú ý mà trốn mất, hắn thì một mực chờ đợi y, y thì ăn bậy uống bạ (abước xyz) ở bên ngoài… Thực tức giận nha! Hận không thể lập tức đè y ra, nỗ lực giáo dục thân thể!

‘Nhưng bởi vì khoảng thời gian này ta không để y được thỏa mãn nên mới có thể không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, loạn thất bát tao gì gì đó với dã hoa dã thảo này!’

Chấn Nhân âm thầm quyết định, về sau hàng ngày nhất định phải cố gắng, thỏa mãn tính dục của Tráng Quả, làm cho y ngoan ngoãn thủ thân như ngọc(không làm bậy bên ngoài).

Đáng thương choTráng Quả, đại khái thật không ngờ, xuân tình vô cùng vô tận mỗi đêm sau này làm y mệt mỏi, xương sống thắt lưng đau nhức, chính là bởi vì Chấn Nhân ghen tuông vô căn cứ, tự ý quyết định như thế.

Bởi vì khá là hài lòng với biểu hiện của Tráng Quả đối với nữ tử này,Chấn Nhân liền đem toàn bộ mũi nhọn chĩa về phía tiểu man nữu nửa đường nhảy ra này.

“Vị cô nương này, không biết Tráng Quảnhà ta đắc tội với cô nương thế nào, để một đại cô nương gia như ngươi vừa thấy y liền chạy ngay tới?” Xem cách ăn mặc của nữ tử, biết nàng còn chưa xuất giá, Chấn Nhân âm thầm đả kích nàng, không thèm để ý đến sự rụt rè của cô nương người ta.

“Ngươi là ai? Cô nãi nãi ta đang nói chuyện với tên ngốc Nhâm Tráng Quả kia, ngươi chĩa mỏ vào làm gì?” Thiết Trinhchống hông, hung hăng nói.

Chấn Nhân nghe nàng nói như vậy, không giận còn cười nói, “Cô nương tội gì phải hung dữ như thế, cho dù ngươi coi trọngQuả Quả của ta cũng không thể hấp tấp muốn nói chuyện với y như vậy a! Tốt xấu cũng phải hỏi một chút xem ái nhân của y – chính là ta đây có đồng ý không đã a!” Nói xong, hắn bày ra nụ cười quyến rũ, tựa vào người Tráng Quả.

Chấn Nhân trời sinh đã thuộc loại mỹ diễm bức người, nếu nghiêm mặt thì còn có thể cảm thấy từ nhỏ hắn đã là người uy nghiêm và lãnh đạm, nhưng hiện giờ lại bày ra nụ cười quyến rũ này, cho dù ngươi có là con người sắt đá đến thế nào cũng thấy xương cốt mềm nhũn cả ra. Ngay cả Thiết đại tiểu thư luôn luôn tùy tiện, rất có phong thái của nam nhân phương bắc cũng âm thầm cảm thấy lòng mình nhộn nhạo không thôi.

Càng miễn bàn Tráng Quả vốn trung thực, giờ lại bị Chấn Nhândựa vào người như vậy, nhìn thấy thiếu gia lộ ra khuôn mặt đẹp đến cực điểm, chứa đựng một loại phong tình không nói nên lời, tim y đập còn lợi hại hơn cả lúc đánh xong ba mươi quyền. Hơn nữa y còn nghe thấy thiếu gia tự xưng là ái nhân thì đầu y đã đặc quánh thành tương hồ rồi.

Thấy hai người ‘liếc mắt đưa tình’ nhìn nhau chăm chăm, lòng Thiết Trinh không khỏi bốc lên ngọn lửa.

‘Nhâm Tráng Quả, ngươi được lắm! Cô nãi nãi còn tưởng rằng ngươi là tên ngốc không có mắt, không ngờ ngươi chẳng những đã có thê tử đang mang thai chờ đợi ở nhà, chưa đến một ngày đã lại thông đồng với một… một nam hồ ly! Ngươi tình nguyện cùng một người nam nhân thông đồng, cũng không muốn người diện mạo hơn người như ta, còn là đại tiểu thư Thiết gia trại của mục tràng lớn nhất phương bắc? Thật đúng là tức chết ta!’

Nghĩ đến đây, Thiết Trinh ý đồ châm ngòi quan hệ hai người bọn họ, nói, “Nhâm Tráng Quả! Ngươi quên trong nhà đã có thê tử kết tóc đang mang thai sao? Lại còn cùng một nam yêu tinh thông đồng một chỗ! Ngươi không sợ nàng sẽ thương tâm sao?”

Vừa nghe Thiết Trinh nói thế, Chấn Nhân cũng không quản có phải mọi người trong \*\*\* đang trộm nhìn hay không,thân thể vốn tựa vào trong \*\*\*g ngực Tráng Quảcàng dán chặt hơn, còn vươn tay đến bắt lấy vạt áo y, hung tợn hỏi, “Ngươi nói đi, mười bảy mười tám năm nay ngươi đều sống bên cạnh ta, ngày ngày đêm đêm hiếm có khi nào chia lìa, ngươi gạt ta có thê tử từ khi nào? Lại còn mang thai? Là khi ta mang ngươi đến Giang Nam, để ngươi ở lại một mình mà đơn độc ra ngoài ba ngày? Hay là khi ta mang ngươi đến quan ngoại, bởi vì thân thể ngươi không khỏe, đã để ngươi ở lại một nông hộ của nữ nhân? Hay là năm ngoái mang ngươi đến Hoàng Hà? Hay là ngươi dám lén lút với nha hoàn nào đó trong phủ? Nói!”

Tráng Quả hoàn toàn ngây người, tại sao có thể như vậy? Mình vốn muốn cự tuyệt Thiết gia đại tiểu thưnên mới nghĩ ra cái lý do đó, không ngờ thiếu gia lại tin là thật, bây giờ hỏi y thế nào, cái này bảo y phải trả lời thế nào đây a?

“Hừ! Ngươi chỉ là một nam sủng nho nhỏ, có tư cách gì mà hỏi Tráng Quả như vậy? Y với ngươi chẳng qua chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Ngươi đừng có không biết tốt xấu như vậy nữa! Còn không nhanh rời khỏi y! Cút về chỗ của ngươi đi!”Thiết Trinh căn bản là không tin lời Chấn Nhân, không tin rằng hai người đã sống với nhau mười bảy mười tám năm, nghĩ hắn chỉ nói bừa lừa mình mà thôi.

Chấn Nhân có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình có ngày lại bị coi là một tên nam sủng, lại càng phát huy bản lĩnh vốn có của một nam sủng – làm nũng!

“Quả Quả — Ngươi nói đi! Rốt cuộc là gạt ta lúc nào? Nếu ngươi không nói rõ ràng cho ta, đêm nay ngươi đừng hòng ngủ ngon! Nói mau!”

‘Trời ạ! Ta nên làm cái gì bây giờ? Thiếu gia như vậy ta chưa từng ứng phó nha! Ai tới giúp ta!’

Bị Chấn Nhân thiếu gia liều chết tranh sủng biến thành tay chân không biết để đi đâu, Tráng Quả cảm thấy càng lúc càng đau đầu. Hơn nữa khi y nghe đến câu uy hiếp ‘đêm nay đừng hòng ngủ ngon’ của Chấn Nhân, lại gấp đến độ cả người đổ mồ hôi!

“Tên nam sủng chết tiệt này, trước mặt bao nhiêu người thế này mà kiều mị cái gì! Ghê tởm muốn chết! Ngươi nhanh rời khỏi Tráng Quảcho ta!” Vừa thấy Chấn Nhân như thế, Thiết Trinh tức giận đến thất khiếu sinh yên (bảy lỗ tỏa khói aka tức đến xì khói ^^), hận không thể tiến lên tách hai người đang dán chặt vào nhau kia.

Tiểu Lục tử thật sự nhìn không nổiThiết Trinh nháo trong \*\*\* hồ như thế, cũng cẩn thận đi tới, nói “Ha hả, vị đại tiểu thư này, mới sáng sớm mà, thỉnh bớt tức giận một chút, những khách nhân trong \*\*\* còn đang nhìn kìa. Này, ha hả, việc buôn bán của chúng ta, hy vọng đại tiểu thưđừng làm khó chúng ta. Đến, đại tiểu thưthỉnh qua bên này, uống chén canh đường phèn đậu xanh, hạ hỏa a!”

“Cút! Ngươi là ai! Không đến phiên ngươi tới nói cho cô nãi nãi nên làm như thế nào! Hừ!” Thiết Trinh một bụng tức giận không chỗ phát tiết, vừa đúng lúc gặp được tiểu Lục tử liền phát tiết tức giận.

Tiểu Lục tử cố gắng nhẫn nhịn tức giận, nghĩ thầm, nữ tử điêu ngoa này cứ một tiếng lại một tiếng tự xưng cô nãi nãi, đừng nói đến vị đại gia thoạt nhìn hòa ái dễ gần kia chướng mắt ngươi, ngay cả tiểu Lục tử ta cũng không có hứng thú với ngươi đâu!

Nghe thấyThiết Trinh tức giận mà mắng \*\*\* tiểu nhị, Tráng Quảcảm thấy vô cùng không thoải mái.

‘Nếu nàng biết ta không chỉlà gia phó phải xem mặt người khác mà xin cơm, mà còn là người không chịu nổi tra tấn trên giường, là đào nô đang chạy trốn còn bị thiếu gia bắt được, nàng còn xem ta ra cái gì nữa? Còn muốn gả cho ta sao? Chỉ sợ nàng cũng sẽ mắng ta như vừa rồi mắng thiếu gia, nói ta là tên nam sủng chết tiệt không biết xấu hổ a! Huống chi mình còn khôngđược coi là nam sủng nữa!’

Nghĩ đến đây, Tráng Quả rốt cuộc nhìn thẳng về phía Thiết Trinh, bình tĩnh nói, “Thiết cô nương, Tráng Quảta không xứng với cô nương. Những gì Tráng Quả từng nói với cô nương đều là nói dối. Vị này không phải là nam sủng gì cả, mà là thiếu gia nhà ta. Thiếu gia ta trời sinh tính tình bướng bỉnh, đôi khi sẽ trêu chọc người khác. Tráng Quả làm sai, chạy ra khỏi phủ, hiện giờ ra ngoài du ngoạn lại bị thiếu gia bắt được, đang chuẩn bị mang về phủ, lấy gia pháp xử lý. Còn chuyện ta đã có thê thất kia, cũng là muốn cho cô nương hoàn toàn hết hi vọng mà lừa gạt cô nương. Cô nương, bây giờ phương bắc đang bị bọn Hung Nô áp bức, thời thế không bình an, nên sớm về nhà một chút, để cho phụ mẫu yên tâm là hơn.”

NgheTráng Quảthành thực nói hết, Thiết Trinh căn bản không tin!

Có bao giờ bộc nhân nào được ngồi cùng bàn với chủ tử mà ăn cơm, còn để cho người thân là thiếu gia kia múc cháo cho bộc nhân, thổi nguội bánh bao đưa đến bên miệng? Hơn nữa nhìn y phục trên người y, thấy thế nào cũng không giống như một gia phó; nếu nói y là thiếu gia, nói không chừng người ta còn tin là thật.

Nàng không biết, bởi vì Tráng Quảvà Chấn Nhân cơ hồ dáng người tương đương, sáng nay Chấn Nhân thấy y không mang theo y phục để thay đổi, nên đưa y phục của mình cho y mặc.

Thấy sắc mặtTráng Quả không tốt, Chấn Nhân cũng muốn hảo hảo hỏi hắn, chuyện thê tử có thai kia rốt cuộc là chuyện gì. Chấn Nhân cũng là một người có bệnh đa nghi khá nặng!

Cho nên hắn đứng dậy khỏi \*\*\*g ngực Tráng Quả, nói với tiểu Lục tử đang đứng xoa tay ở cạnh đó, “tính tiền đi, ngươi giúp chúng ta chuẩn bị ít lương khô, nhiều nước một chút, dắt ngựa của ta ra đây luôn. Chúng ta đi, khỏi phải nhìn thấy người chướng mắt này mà thấy không thoải mái!” Nói xong, liền kéotay Tráng Quả, trở về phòng thu dọn hành lý.

## 28. Chương 28

Tráng Quảchịukhông nổi thiếu gia, đành phải cùng hắn hai người cùng cưỡiHỏa Diễmđi.

May mà Hỏa Diễm thuộc loại Ðại Uyên lương câu , thân cao chân dài, sức chịu đựng tốt, dù phải chởhai nam tử tráng niên cũng không phải cố hết sức.

Chấn Nhân chuẩn bị mang Tráng Quả đến chiến trường phương bắc. Hắn tuyệt đối sẽ không để Tráng Quả rời khỏi mình một bước nào nữa, cho dù thực sự phải chết, hắn cũng muốn Quả Quả của hắn cùng đến hoàng tuyền.

Trải qua một ngày mưa to, không trung sáng nay vừa xanh vừa cao, xanh đến sáng long lanh, cao đến vời vợi, làm tâm hồn người ta như rộng mở hơn. Xem ra mùa thu đã bất tri bất giác đến khi người ta chưa kịp để ý rồi…

“Ngươi còn chưa nói cho ta biết, chuyện ngươi có thê tử là sao. Nói mau, có phải thừa dịp ta không chú ý, ngươi đã ăn bậy ăn bạ ở ngoài không? Chẳng lẽ ta không thỏa mãn được ngươi sao?” Chấn Nhân ủy khuất, lợi dụng yên ngựa nhấp nhô lên xuống, không ngừng dùng hạ thân mình va chạm Tráng Quả.

Tráng Quảcó thể cảm thấy phía sau mình có vật gì đó cưng cứng, không khỏi vì tính dục không cách nào lấp đầy của thiếu gia mà cảm thấy đau đầu. Đêm qua ở trong dục dũng đã làm hai lần, lúc sau lại tiết thêm một lần trên tay y; theo lý thuyết, người bình thường hẳn đã thỏa mãn rồi a, sao thiếu gia chưa đến nửa ngày đã lại…

Đáng tiếc vị trí có thể di động quá ít, Tráng Quả đành phải chịu đựng thiếu gia đang hồ nháo bên tai, vừa phải giải thích cho vị thiếu gia đang tràn ngập ghen tuông vô căn cứ kia, “Ta thật sự không có thê tử mang thai nào cả, cái đó ta chỉ nói để lừa nàng ta thôi. Ba ngày ở Giang Nam kia ta đều ở khách \*\*\* luyện quyền pháp mới mà ngươi dạy ta, không đi đâu cả; bởi ngươi đã nói trong vòng ba ngày này phải học được, nếu không thì… Còn lúc đến quan ngoại, nữ nhân trong nông hộ kia rõ ràng coi trọng thiếu gia ngài. Thân thể ta lúc đó thế nào, thiếu gia ngài là người rõ ràng nhất; ngươi đã biến ta thành như vậy, muốn ta đi… đi với người khác thế nào? Còn hành trình đến Hoàng Hà, mỗi ngày ta đều mệt như vậy, buổi tối thiếu gia cũng không buông tha ta, ta còn có tinh thần đi tìm nữ hài tử sao? Về phần nha hoàn trong phủ, ta căn bản chưa bao giờ nói chuyện với các nàng. Chẳng lẽ thiếu gia đã quên, cái này cũng là từ mệnh lệnh của ngài sao? Nếu ta nói với nha hoàn trong phủ quá ba câu, thiếu gia ngài sẽ làm gì ta? Sao ta dám trái lệnh ngài chứ?”

Lúc trướcChấn Nhân thực sự rất đáng sợ, Tráng Quả lúc đó nào dám nói như vậy chứ. Cũng không biết vì sao, những lời này y tuyệt đối không dám nói trước kia thì nay đã có thể thản nhiên nói ra.

Tuy rằng ở chung như vậy có cảm giác hơi là lạ, nhưng y thích thiếu gia bây giờ hơn, giống như đang chờ đợi thiếu gia Chấn Nhân vậy.Sau này, Tráng Quảnhớ lại cảm nhận của mình lúc này, không khỏi mắng to sao lại có ý nghĩ rằng thiếu gia tốt hơn trước đây chứ. Bây giờ thiếu gia căn bản là một sắc ma chưa được ăn no! Mà còn không thèm để ý đến ánh mắt người khác, chỉ chăm chăm làm theo ý mình!

Được rồi! Đây là những lời sau này, tạm thời khoan hẵng đề cập tới.

Chấn Nhân nghe giải thích củaTráng Quảxong, cẩn thận ngẫm lại, thấy quả thật như thế, mình đã nghi oan uổng cho Quả Quả rồi.

Tráng Quảhỏi ra nghi vấn vẫn giấu tận đáy lòng, “Chấn Nhân…Vậy… Ngươi không phải là được phong làm chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quânchứ? Sao lại chạy đến đây? Chẳng lẽ ngươi không sợ bị Hoàng Thượng biết? Đến lúc đó, Hoàng Thượng trị tội ngươi thì phải làm sao bây giờ?”

“Quả Quả, ta chỉ biết ngươi tốt nhất,luôn luôn quan tâm ta. Ngươi yên tâm, tên cáo già Hoàng Thượng kia sẽ không biết đâu, mà có biết thì ta cũng không sợ! Chuyện chinh bắc ngươi không cần lo lắng, dưới tay ta có mấy viên đại tướng đều theo tới, không có việc gì. Về sau ta sẽ nói với ngươi. Ngươi cưỡi ngựa đi trước, đến tàng cây kia chờ ta một lát, thuận tiện uống chút nước đi; ta đi có việc, sẽ về ngay. Nhớ kỹ, đừng chạy xa.” Chấn Nhân chuẩn bị đi giải quyết thí trùng theo đuôi kia.

(thí = rắm, trùng = côn trùng/bọ => thí trùng = con bọ chết tiệt (câu chửi thôi, đừng quá để ý ╮(╯\_╰)╭ )

“Úc, đã biết. Thiếu… Ngươi đi nhanh về nhanh, cẩn thận một chút.” Tráng Quả tuy rằng không biết Chấn Nhân muốn đi làm chuyện gì, nhưng y vẫn quen không hỏi, dựa theo hướng Chấn Nhân chỉ mà cưỡi ngựa đi tới.

Chấn Nhân phi thân từ trên ngựa xuống, mấy lần lên lên xuống xuống đã về lại chỗ vừa đi.

Trong chốc lát, liền thấy đại tiểu thưThiết gia trại Thiết Trinh đang ra roi thúc ngựa chạy tới bên này.

Không hổ là nữ nhi của tràng chủ đại tràng mục đệ nhấtphương bắc, cưỡi tuấn mã thuần hắc khá giỏi, vừa thấy là biết lương câu ngàn chọn vạn tuyển. Nhìn bốn vó như tuyết trắng kia, xem chừng là ‘Đạp Tuyết lâm sương’ nổi tiếng.(con ngựa đen tuyền, có bốn vó trắng)

Mắt thấy con sông cách quan đạo ước chừng ba mươi thước, Chấn Nhân quyết định hảo hảo lợi dụng nhánh sông Hoàng Hà kia.

Thấy Chấn Nhân một mình đứng giữa quan đạo,Thiết Trinh không khỏi thấy kì lạ, nhưng lập tức liền cao hứng.

‘Ha ha, ta đã nói rồi, chỉ là một tên nam sủng dựa vào mặt mũi mà kiếm cơm, sao có thể so được với đại tiểu thư Thiết gia ta đây. Thấy không, đã bị ném lại đây rồi! Ha ha ha!’

Nàng phi đến trước mặt hắn, còn cố ý đi chậm lại, hươ hươ mã tiên, cười nhạo, “Sao vậy? Bị đá rồi? Thật đáng thương a! Nhìn ngươi lớn lên cũng có nét đấy, còn không mau đi kiếm đại gia nào đó đến bao dưỡng đi, đứng đây làm gì?Không phải là ngươi đã lưu lạc đến mức phải cản đường kiếm khách a! Ai nha nha! Thật đáng thương!” Nói xong liền cất tiếng cười to.

“Cô nương, công phu ngươi thế nào? So với Tráng Quảthì sao?” Không để ý tới Thiết Trinhđang cười nhạo châm chọc, Chấn Nhân đột nhiên nói tới đề tài hoàn toàn không liên quan.

“Thế nào, ngươi muốn cùng ta tỷ thí, nói người thắng có thể tiếp tục ở bên cạnh y phải không?” Thiết Trinh ngồi ngay ngắn lại, từ trên cao nhìn xuống Chấn Nhân.

“Đương nhiên không phải! Chỉ là muốn ngươi chuẩn bị sẵn sàng mà thôi.” Chấn Nhân lạnh lùng cười.

“Cái gì là chuẩn bị tâm lý?” Thiết Trinh cảnh giác.

“Nghe Tráng Quả nói, ngươi là do y cứu phải không? Nói cách khác, công phu của ngươi kém hơn y nhiều a! Ân, ngươi có biết Tráng Quảdùng toàn lực ứng phó với ta, có thể tiếp được bao nhiêu chiêu không?” Chấn Nhân nói, vươn một bàn tay, rồi nói tiếp, “Năm mươi chiêu.”

“Ngươi không phải là nam sủng của y?!” Thiết Trinh bị Chấn Nhântrước mắt làm chấn động. Người này là người vừa nãy còn làm nũng trong lòng Tráng Quả sao? Từ trong cốt tủy đã lộ ra uy nghiêm, lãnh khốc, tướng mạo xuất chúng, cử chỉ… Mọi thứ đều đang nói thân phận hắn không phải là nhỏ.

“Ta có phải là nam sủng của y hay khôngkhông quan trọng. Ta muốn nói với ngươi là, Tráng Quảsống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta! Ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào muốn nhúng chàm y, tuyệt không! May là ngươi không phát sinh chuyện gì với y, nếu không ngươi cứ chờ xem ác mộng kiếp sau của ngươi sẽ còn mơ đến sự bi thảm hôm nay! Bây giờ ta chỉ trừng phạt ngươi tí ti, xem như là cái giá phải trả vì ngươi đã quấy rầy Tráng Quả đi.” Chấn Nhân như trước thực bình tĩnh nói.

“Ngươi cho là ngươi là ai? Muốn trừng phạt ta? Ngươi nằm mơ đi! Cô nãi nãi cũng không sợ ngươi! Có gan ngươi thử xem xem!” Thiết Trinh lớn tiếng kêu lên.

“A, ta đang chuẩn bị.” Nói xong, Chấn Nhânvai bất động, cả người chưa nghiêng, nhẹ nhàng điểm nhẹ vào thân Đạp Tuyết(tên con ngựa chị ý đang cưỡi a), vươn tay điểm vào huyệt đạo trên vai Thiết Trinh.

Thiết Trinh rõ ràng thấy ngón tay Chấn Nhânchỉ vào mình, nhưng nàng không thể trốn tránh, trơ mắt nhìn ngón tay hắn điểm vào huyệt vị trên vai mình; lập tức cả nửa người trên cứng còng, không thể động đậy.

Chấn Nhân kéo cương ngựa, đứng trên lưng ngựa, vững vàng điều khiển ngựa chạy về hướng con sông, chỉ nháy mắt đã tới nơi.

Bắt lấy đai lưngThiết Trinh, cứ như vậy mà xách nàng xuống ngựa.

“Ngươi muốn làm gì! Nếu ngươi dám làm gì, Thiết gia trại sẽ không tha cho ngươi! Cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Có nghe thấy không! Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Thiết Trinh không bị điểm á huyệt (huyệt câm, đại để là điểm huyệt đó thì im luôn, khỏi nói gì nữa) liều mạng kêu to.

Như không nghe thấy gì, Chấn Nhân thân thiết hỏi Thiết Trinh, “Cô nương, ngươi biết bơi không?”

“Ngươi muốn làm gì? Ta… Ta Không nói cho ngươi!”

“Trả lời ta!” Chấn Nhân lớn tiếng hỏi.

“Oa! Oa… Ô ô… Ta biết…” Thiết Trinh bị sự lãnh khốc nghiêm khắc của Chấn Nhân làm sợ tới mức khóc lớn.

Nghe được đáp án, Chấn Nhânkhông chút mềm lòng ném Thiết Trinhđang cầm trên tay xuốngsông, còn bồi thêm một câu, “Nhớ kỹ, phải dùng chân mà bơi đứng, nếu không sẽ bị chết đuối, biết chưa?”

Chấn Nhân không thèm liếc mắt đến Thiết Trinh đang chìm nổi thế nào giữa dòng sông, xoay người cưỡi Đạp Tuyết, ném hành lý trên lưng ngựa xuống, đề cương chạy đi. Con ngựa này xem như phí bồi thường tổn thất tinh thần cho hắn, cũng coi như cho Tráng Quả đang không có ngựa có thứ mà cưỡi.

Ở giữa sông chìm nổi, liều mạng dùng chân bơi đứng, Thiết Trinh chửi ầm lên, “Ngươi là tên trộm ngựa, bại hoại khi dễ thiếu nữ tử, ta sẽ không buông tha cho ngươi! Ngươi nhớ kỹ cho ta… A! Ô ô! Tức chết ta!”

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Chấn Nhân cưỡi ngựa đi đến tàng cây đã hẹn vớiTráng Quả, thấy Tráng Quảđang tựa vào trên cây ngẩn người, không khỏi buồn cười.

Không biết Quả Quả suy nghĩ cái gì mà nghĩ đến xuất thần như vậy.

“Quả Quả! Ta đã trở về. Ngươi suy nghĩ cái gì?”

“A! Thiếu gia, a, không, Chấn Nhân, ngươi đã trở lại! Ta không nghĩ gì, không nghĩ cái gì cả.” Tráng Quả ngượng ngùng lắc lắc đầu.

“Ngươi có chuyện gạt ta!” Chấn Nhân mất hứng.Quả Quả có chuyện gì mà không thể nói cho hắn? Sẽ không phải y thật sự có gì đó với nữ tử họ Thiết kia chứ? Chấn Nhân quyết định tối nay sẽ hảo hảo hỏi thân thể Quả Quả một chút, xem bọn họ thực sự có gì đó hay không.

Không biết tại sao lại rùng mình một cái, Tráng Quảthấy Chấn Nhâncưỡi ngựa quay về, không khỏi tò mò hỏi han, “Ngựa này của ai vậy? Hình như ta đã thấy ở đâu đó rồi thì phải.”

“Trên đường kiếm được, nghĩ rằng vừa lúc có thể cho ngươi nên dắt về.” Chấn Nhân mặt không đỏ tâm không loạn nói dối.

Đáng thương cho Tráng Quả, căn bản là không biết thiên lý mã như vậy đương nhiên không thể nào nhặt được trên đường. Nghĩ Chấn Nhân nói thật liền gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Tráng Quả muốn nhường Hỏa Diễm lại cho Chấn Nhân cưỡi, nhưng Chấn Nhânkhông muốn để Tráng Quả cưỡi con ngựa của Thiết Trinh. Hắn không muốn đểTráng Quả dính hương khí của người khác. Cuối cùng không còn cách nào khác, Chấn Nhân cưỡi Đạp Tuyết,Tráng Quảcưỡi Hỏa Diễm.

Đường, tiếp tục hướng về phía bắc mà đi.

Một lát sau, Tráng Quả vẫn là nhịn không được mở miệng nói với Chấn Nhân, “Chấn Nhân ta có việc muốn nói với ngươi.”

“Chuyện gì? Ngươi nói, ta nghe.”

“Quê nhà ta ngay ở gần đây, đã mười bảy mười tám năm nay ta chưa trở về, ta muốn về nhà nhìn thử một chút, được không?”

## 29. Chương 29

“Ngươi còn nhớ rõ nhà ngươi ở đâu? Ngươi vẫn chưa quên?” Chấn Nhân cảm thấy kinh ngạc.

“Ân, nhớ rõ. Lúc ta đến Tạng Hương sơn trang đại khái sáu tuổi, chuyện trong nhà nhiều việc còn nhớ được một chút. Huống hồ sơn trang cách nhà ta cũng không quá xa, đa nương ta chỉ cần dùng xe kéo ta là tới, cũng chỉ mất một ngày đường thôi.” Tráng Quảnhớ lại.

“Vậy ngươi còn nhớ rõ tên quê không?”

“Nhớ rõ, là thôn Thuận Bình, một tiểu sơn thôn thôi, hình như là cái gì mà ‘Bình Khảm Nhi’ ấy.”

“Cưỡi khoái mã đến Thuận Bình, đại khái chỉ cần một ngày đường là có thể đến, nếu ngươi muốn đi trong ngày, vậy đi thôi.”

“Cám ơn thiếu… Cám ơn Chấn Nhân! Hắc hắc! Ngươi… Ngươi thật tốt.” Không ngờChấn Nhânlại đồng ý, Tráng Quả mừng rỡ, không cẩn thận liền nói hết ý nghĩ ra.

ThấyQuả Quả vui sướng, Chấn Nhân không khỏi cảm thấy, trước kia mình có phải đã đối xử với y không tốt không? Cho nên chỉ với việc nhỏ này mà y đã thấy thật vui vẻ rồi. Hắn lại không biết, Tráng Quả lo hắn có thể đến trễ quân tình, làm chậm trễ thời gian mà bị Hoàng Thượng trách tội, cho nên khi y đưa ra ý kiến đó cũng không quá trông cậy Chấn Nhân sẽ đồng ý.

“Ta đương nhiên tốt, chỉ đối tốt với ngươi thôi! Ha ha, về sau ngươi sẽ biết ta đối với ngươi rất tốt. Đi thôi, giữa trưa chúng ta sẽ không nghỉ ngơi, khỏa kế kia đã giúp chúng ta chuẩn bị lương khô và nước uống rất nhiều rồi, tạm thời không cần phải dừng lại.”

“Hết thảy nghe lời ngươi.” Tráng Quả đương nhiên không có dị nghị.

Ngựa là hảo mã, người cũng khỏe mạnh, một đường cũng không phong ba(chuyện bất lợi), ra roi thúc ngựa chạy một hồi, đến chạng vạng hai người đãđếnthôn Thuận Bình.

Tiến vào trong thành, hai người thả chậm tốc độ, chậm rãi mà đi. Bởi vì Tráng Quả đã không nhớ rõvị trí Bình Khảm Nhi, cho nên chuẩn bị tìm người hỏi thăm một chút.

Có lẽ đã bắt đầu tối dần, chỉ thấy đầu đường cuối ngõ đều là người buôn bán, có hoa quả, cũng có rau dưa, còn có người đang đợi làm thịt trâu bò. Nhìn thấy một vị đại thúcđang bán sơn thái (đồ ăn trên núi), Tráng Quả đoán lão có thể là từ vùng gần sơn thôn đến thành này buôn bán, liền xuống ngựa bước đến chỗ lão.Chấn Nhân thấyy xuống ngựa, cũng xuống ngựa theo sau.

“Thực xin lỗi, vị đại thúc này, phiền ngài cho hỏi một chút, ngài biết Bình Khảm Nhi đi thế nào không?” Tráng Quả cúi người hỏi.

“Yêu, vị gia này, ngài muốn đi Bình Khảm Nhi sao? Ta từ đó ra đây, cách nơi này không xa lắm đâu. Chờ ta bán hết đồ rồi sẽ dẫn ngài đi.” Thành nhỏ dân phong giản dị, nói chuyện cũng rất thành thật.

“Vậy cám ơn ngài. Chúng ta đây đợi lát nữa vậy…”

“Không cần chờ, đồ ăncủa ngươi chúng ta đều mua, hiện tại xin dẫn chúng ta đi.” Chấn Nhânnói với đại thúc bán đồ ăn.

“Ôi, vậy thật đúng là cám ơn ngài. Ha hả, xin lỗi mọi người, vận khí của ta hôm nay thật tốt, về nhà trước đây.” Đại thúc nghe Chấn Nhân nói như vậy, vui tươi hớn hở nở nụ cười, chào những người cùng buôn bán xung quanh, bắt đầu dọn hàng ra về.

Chấn Nhân lấy ra một lượng bạc vụn cho người bán đồ ăn, cũng tỏ vẻ không cần đồ ăn của lão, làm cho lão cao hứng cả nửa ngày. Cả một sọt này có bán hết đi nữa cũng khôngđược ba trăm đồng, bây giờ chỉ là tiện đường về nhà mà lại có thêm một lượng bạc trắng, thật đúng là vận khí.

Người cao hứng, đương nhiên nói cũng nhiều. Đại thúc bán đồ ăn hỏi Tráng Quả thoạt nhìn dễ gần, “Vị gia này, ngươi đến Bình Khảm Nhi làm gì vậy? Đó là chỗ cơ cực, cái gì cũng không có, ngay cả chỗ ngủ cũng chỉ là cái giường đất thôi.”

Dắt ngựa, Tráng Quả không quen nói, “Đại thúc, ngài đừng động tí lại gọi ta là gia gì gì đó, ta cũng là từBình Khảm Nhira ngoài kiếm ăn thôi, nhiều năm không trở về, lần này thiếu gia nhà ta xuất môn làm việc, vừa lúc tiện đường, nên mới lại đây nhìn một cái.”

Vừa nghe người này cũng là từ trong thôn mình ra, không khỏi cảm thấy quen thuộc, đại thúc nhất thời cũng trở nên thân thiết hơn, hạ giọng nói, “Yêu, nhìn không ra tiểu ca ngươi còn nhớ. Sao vậy, vị đại gia này là thiếu gia của ngươi a? Vừa thấy là biết giống rồng rồi; còn rất tốt nữa, không có vẻ gì là tự cao tự đại cả, còn nguyện ý cùng ngươi trở về nhà nữa a.Tiêu ca ngươi vận khí thật tốt, có được chủ tử tốt như vậy.” Chỗ chúng ta cũng có rất nhiều người đi làm gia nô cho người ta. Ai, nhưng nếu không phải đánh thì là mắng a, không có một ngày tốt đẹp. Còn có vài người bị đánh cho tàn phế, đuổi về cũng có nữa. Đúng rồi, ngươi là từ nhà ai ra ngoài vậy? Nói không chừng ta cũng biết đó.”

“Ta… Không nhớ rõ, lúc ta ra ngoài còn rất nhỏ, chỉ nhớ rõ trong nhà có cha mẹ đệ muội. A, ta nhớ trước cửa nhà hình như có một cái giếng cổ, mọi người trong thôn thường tới đó múc nước.”Tráng Quảcố gắng nhớ lại.

“Có một cái giếng trước nhà? Trong nhà bốn người? Ngươi… ngươi không phải là khi sáu tuổi bị đưa đi sao? Tên là…Thổ Oa Tử?” Đột nhiên, vẻ mặt đại thúc kích động, ngẩng đầu nhìn Tráng Quả thon dài cao lớn.

“Đúng vậy, sao ngài lại biết ta tên là Thổ Oa Tử? Ngài là…..” Tráng Quả nhìn về phía đại thúc.

Vị đại thúc kia ngheđược câu trả lời củaTráng Quả, đột nhiên cũng không quay đầu lại mà chạy trốn luôn, vừa chạy vừa hô, “Không! Không!” Nhất thời không chú ý dưới chân, vấp phải hòn đá, sơn thái đựng trong sọt trên lưngđổ cả xuống đất, nhưng lão cũng không thèm nhặt, đứng lên bỏ chạy.

Tráng Quả sửng sốt, vị đại thúc này làm sao vậy?

Chấn Nhân đi tới, vỗ vỗ bờ vai y, nói “Đi theo sau lão đi! Nếu không sai, lão hẳn là người nhà của ngươi đó.”

“Vậy vì sao ông ấy còn chạy?” Tráng Quả trăm ý không lí giải được

Thở dài, hắn giải thích với Tráng Quảthiện lương lại vô tâm nhãn, “Ông ấy có thể cảm thấy không còn mặt mũi nào mà gặp ngươi. Hài tử bị bán từ khi còn nhỏ, chẳng những không hận thù ông ấy, còn trở về quê hương thăm hỏi. Ta nghĩ, đa nương ngươi hẳn đã bị lương tâm giày vò không ít. Vừa nghe ông ấy nói, thôn này có không ít người ra ngoài chịu khổ, có lẽ bọn họ cũng nghĩ ngươi cũng thế… Ngươi cũng không khá lắm, cho nên trong lòng cảm thấy thực có lỗi thân sinh nhi tử.”

“Vì sao lại nghĩ như vậy? Cho tới bây giờ ta vẫn chưa bao giờ hận bọn họ mà! Ta biết khi đó trong nhà khổ vô cùng, nếu không đem ta bán đi, chỉ sợ mấy người trong nhà đều đói chết. Huống chi, ta bây giờ đượcăn no mặc ấm, bọn họ không cần phải… cảm thấy có lỗi với ta a.” Tráng Quảkhông hiểu.

“Đi thôi, đi xem bọn họ. Xem xong thì tối nay chúng ta sẽ rời khỏi nơi này, trở lại khách \*\*\* trong thành… Bọn họ cũng có cuộc sống riêng của bọn họ.”

\*\*\*\*

Trở lại căn nhà đã rời khỏi mười bảy năm, đi ra gặp y là mẫu thân của y, còn đại thúc vừa rồi là phụ thân, ông tránh trong phòng không chịu ra. Mẫu tử hai người gặp lại, khó tránh khỏi ôm nhau sụt sịt một hồi.

Chờ cho cảm xúc an ổn xuống, mẫu thân mới nói cho y nghe, từ khi y rời nhà đã phát sinh một chuyện.

Ba năm trước đây, lúc muội muội y mười sáu tuổi đã gả đến thị trấn bên cạnh, bây giờ đã là mẫu thân của hai hài tử rồi.

Đệ đệ thì đầu năm nay đã bị gọi nhập ngũ, nghe người ta nói hiện tại hình như vẫn còn sống. Nói tới đây, mẫu thân y không khỏi rơi lệ đầy mặt, trong lòng tràn ngập lo lắng với nhi tử.

Khéo léo từ chối thịnh tình của mẫu thân khi bà muốn giữ y ở lại ăn cơm, Chấn Nhân còn ở bên giếng cổ chờ y, không vào đây.Tráng Quảlấy tất cả tài sản của mình đưa cho mẫu thân, nhưng mẫu thân chết sống không chịu nhận, cho rằng bọn họ không tư cách nhận tiền mồ hôi nước mắt của nhi tử. Tráng Quảbất đắc dĩ đành phải ra khỏi cửa dưới sự tiễn đưa quyến luyến bịn rịn của mẫu thân.

Ngay khi y quay đầu lại, phát hiện phụ thân đứng sau cửa, lén lau nước mắt nhìn mình.

Lúc cùng Chấn Nhân đi đến cửa thôn, Tráng Quả ngẩng đầu nói với hắn, “Ngươi từ từ chờ ta một chút, ta sẽ lập tức trở lại.” Nói xong, quay đầu đi về thôn.

“Quả Quả, cầm lấy. Nếu muốn cho thì cho nhiều một chút; sau này không biết có còn cơ hội trởvề nữa hay không, cái này coi như ngươi biếu bọn họ dưỡng lão đi.”Chấn Nhân đã tính toán xong. Hắn không muốn trong lòng Quả Quả còn vướng bận người nào khác ngoài hắn. Hôm nay nhân lúc này phải để cho y chặt đứt gọn gàng sạch sẽ.

“Chấn Nhân, không cần đâu, những cái đó ta nghĩ chừng này là đủ rồi.”

“Cầm.”

“Cám ơn ngươi…Chấn Nhân… Ta sẽ lập tức trở lại, ngươi chờ ta.”

Nhìn bóng dáng Tráng Quả, Chấn Nhân sửng sốt trong chốc lát, thì thào nói, “Ta sẽ chờ ngươi, nếu qua một nén nhang mà ngươi còn chưa trở về, ta sẽ đi bắt ngươi.”

Chờ sau khi Tráng Quả hai mắt đỏ bừng trở lại bên người, Chấn Nhân yên lặng mà ôm y lên Hỏa Diễm, hai người cùng cưỡi.

“Chấn Nhân, ta muốn đến bắc cảnh sớm một chút, nói không chừng có thể gặp được đệ đệ. Ta rất lo, cha mẹ cũng chờ nó trở về. Ta có thể cùng ngươi vào quân doanh không? Ta không có quân tịch, có sao không?” Tráng Quả nghiêng người hỏi Chấn Nhân phía sau.

“Đừng lo, chỉ là ủy khuất ngươi, lấy thân phận tùy tùng bên cạnh ta vào quân doanh thôi.” Chấn Nhân nhẹ nhàng ôm thắt lưng y, nói.

“Không ủy khuất! Sao lại ủy khuất chứ? Ta vốn chính là tùy tùng của ngài a. Chấn Nhân, nhanh vào thành đi, ngươi cho ta cưỡi một con ngựa khác, mọi người đang nhìn…” Tráng Quả ngượng ngùng cúi đầu.

Đúng vậy, hai đại nam nhân lại cưỡi chung một con ngựa quả thật là làm người ta phải ngoái đầu nhìn lại, hơn nữa bên cạnh rõ ràng có một con ngựa để không, cái này càng làm cho những người ghé mắt nhìn đều thấy kì quái.

“Bọn họ muốn nhìn thì cứ để bọn họ nhìn! Ngươi quản nhiều như vậy làm gì!” Chấn Nhânsiết chặt hai tay.

“Cái này khôngđược… Ta là nô bộc của ngươi, vốn là phải đi bộ a, bây giờ cưỡi chung một con ngựa với ngươi đã là quá phận rồi; huống hồ ta không phải nữ tử nhỏ yếu gì, ngồi phía trước thiếu gia đương nhiên cảm thấy khôngđược tự nhiên. Thiếu gia, ta thật sự không thể cưỡi một con ngựa khác sao?” Tráng Quả căng thẳng, cứ một từ một từ‘thiếu gia’ không ngừng tuôn ra.

Chấn Nhân bị Tráng Quảgọi là thiếu gia, thiếu gia, kêu đến bốc hỏa, tức giận đến ra sức nhéo trên lưng một cái

“Á! Đau! Thiếu gia ngươi làm cái gì?”

“Ngươi gọi ta là gì? Kêu lại lần nữa!” Chấn Nhân hung hăng nói.

“Ta… Ta gọi ngươi là…Chấn Nhân… A! Oa! Thiếu gia, ngươi làm gì? Đây là trên đường lớn!” Bị bàn tay Chấn Nhân vói vào trong \*\*\*g ngực dọa cho chết khiếp, Tráng Quảhô to một tiếng.

“Ngươi xem, ngươi gọi ta là Chấn Nhân, giờ lại cứ ‘thiếu gia’, ‘thiếu gia’; ngươi có sửa hay không? Hừ! Không vội, chờ tới trong thành, có thời gian cả đêm rồi ta sẽ cho ngươi tập thành thói quen gọi tên của ta! Đi!” Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, Chấn Nhân ra lệnh cho Hỏa Diễmphi nhanh vào thành.

## 30. Chương 30

Đêm khuya yên tĩnh, trăng sáng trên khoảng trời rộng lớn.

Từ một gian phòng hảo hạng trong một khách \*\*\* lớn truyền ra âm thanh đứt quãng như tiếng người đang gọi ai đó…

“’Ưng’ hay ‘Chấn Nhân’?”

“A…Chấn Nhân…Đừng, thật sự khôngđược , ta… ta đã ăn không… tiêu…”

“Lại ‘thiếu’! Ngươi đã quên vừa rồi chúng ta đã nói thế nào sao? Chỉ cần ngươi kêu một tiếng ‘thiếu gia’ thì phải để ta làm một lần; thốt ra tiếng ‘thiếu’ thì phải cho ta hônmột cái, lúc nào ta bảo ngươi gọi tên ta, nếu ngươi gọi khôngđược thì phải cho ta sờ một cái. Ngươi ngẫm lại xem, đến bây giờ ngươi đã kêu bao nhiêu lần ‘thiếu gia’ rồi? Ta bảo ngươi gọi ta là ‘Ưng’, ngươi gọi được bao nhiêu lần? Ân?” Chấn Nhânmỉm cười như ác ma, nhìn mỹ vị của mình đang ở trước mặt.

“Ô ô…Đừng sờ nữa, thật khó chịu…” Tráng Quả cuộnmình lại, không ngừng vặn vẹo trên giường.

Đáng tiếc là khi y cố gắng khép chặt hai chân, bàn tay phải mỹ lệ của ác mađã vùi giữa căn bộ(ờ thì… cái chỗ giữa hai chân, mà lại là gốc rễ ấy, là cái gì? ^^!), mặc y xoay sở vặn vẹo thế nào cũng không thể thoát khỏi sự xâm lược của ma thủ (bàn tay ma quỷ) kia.

Xấu xa nhét vào một ngón tay, Chấn Nhân bắt đầu tra hỏi y, “Ta hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi với tiểu nữu họ Thiết kia có xảy ra chuyện gì không? Có hôn nàng chưa?”

Quả Quả bị ba ngón tay lấp đầy, ủy khuất nghẹn ngào nói, “Ta… thật sự… không có… không có gì với nàng… cả…. Ô… lấy tay ra… đi…”

Thong thả chuyển động một chút, dùng ngón giữa không ngừng va chạm vào tràng bích trơn nhẵn ẩm ướt ấm áp, như muốn tìm chỗ nào đó mà công kích. Mà hai ngón tay kia cũng không chịu thua kém, vân vê nhào nặn nơi nào đó ở giang nội. (giang = anus, nội = trong => giang nội = tự hiểu nhé ^^!)

Chấn Nhânquỳ gối trên giường, vì thuận tiện cho tay mình hoạt động mà cố sức mở hai chân Quả Quả ra, gác lên hai bên người mình, để y không cách nào khép hai chân lại được.

Tư thế hai chân mở rộng như vậy làm Quả Quả vô cùng xấu hổ, cả người cũng hồng rực lên.

“Đừng… đừng… như vậy… Xin ngươi…”

“Ta là ai?”

“Chấn Nhân…” Tráng Quả cố gắng để mình phát âm rõ ràng.

“Lúc này ngươi phải gọi ta là ‘Ưng’ mới đúng! Ngươi lại quên rồi sao? Ta đã nói với ngươi, ban ngày ở trước mặt người khác thì phải gọi ta là ‘Chấn Nhân’, buổi tối khi chỉ có hai người, ngươi phải gọi ta là ‘Ưng’. Ai, ta phải làm sao để trừng phạt cái người không có trí nhớ tốt như ngươi đây? Ân, hôn nhẹ một cái là được rồi. Ngươi xem, ta có tốt với ngươi không?” Chấn Nhân vui vẻ nói.

Một chút cũng không tốt!Tráng Quảvô cùng sợ hãi đối với nụ hôn sắp tới này. Chấn Nhân nói hôn, tuyệt đối không phải chỉ là hôn một cái là xong.

Thấy Chấn Nhâncúi thấp đầu xuống, Quả Quảrun rẩy cả người, chờ nụ hôn của hắn lên môi mình.

Nụ hôn dừng trên ngực y… Chấn Nhân dán cả người lên cái viên tròn tròn nho nhỏ mềm mềm kia. Ngậm vào, lại nhẹ liếm nhẹ cắn, làm cho cái viên tròn tròn nho nhỏ kia sưng lên, dần dần biến cứng như hạt đậu. Cắn, lại dùng răng nhẹ nhàng ma sát, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm liếm lên.

“A… Ô… Ưng… Đừng… đừng…”

Phun ra, lại dùng sức hút vào, lưỡi không ngừng đánh vòng quanh. Lập tức, đầu nhũ nho nhỏ bắt đầu sung huyết cứng rắn, còn lớn hơn cả lúc nãy. Hài lòng nhìn kiệt tác của mình, hắn lại cúi đầu ngậm bên bị vắng vẻ kia, đồng thời lại duỗi tay trái ra thưởng thức bên vừa bị khiêu khích. Ngón tay đang vùi sâu trong thân thể Quả Quả cũng phát huy sức mạnh.

“Ách… A… Không… A…” Tráng Quảkhông biết là do khoái cảm hay cảm nhận được cảm giác kì lạ, bị hắn làm cho sắp phát cuồng.

“Quả Quả, nhìn ta, nói cho ta biết, một tháng này ngươi đã làm gì?”

“Không… Cái gì, cái gì… cũng chưa làm…” Tráng Quả hai mắt phiếmlệ quang nhìn Chấn Nhân.

Bị Tráng Quả nhìn như vậy, tiểu phúc Chấn Nhân như bị lửa đốt. Hắn cố gắng nhẫn nhịn dục vọng của mình, bởi hắn muốn hôm nay Quả Quả phải mở miệng cầu xin hắn, để hắn ôm y.

“Ngươi gạt ta, nếu ngươi chưa làm gì thì tại sao nữ hài kia lại truy ngươi như thế? Nàng là người thứ mấy rồi?” Chấn Nhân bắt đầu tìm lý do khi dễ ‘thê tử’ của hắn. Đang nói lại dùng tay trái nắm lấy phân thân hơi cương của y, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Ân… Không có… A… Thiếu… Ngô!”

“Ta nghe được rồi. Lần này hôn chỗ nào thì tốt đây nhỉ? Ngươi nói đi?” Chấn Nhân mắt thấy cơ hội lại đưa đến cửa, ưng tâm đại duyệt.

(ưng tâm đại duyệt: cái này là từ tác giả nhá, ta không chém đâu a. Theo ta hiểu thì chắc Dịch tỷ lấy từ câu ‘long tâm đại duyệt’ – vua thấy vui vẻ; dưng mờ anh đây (tên) là Ưng nên đổi thành ‘ưng tâm đại duyệt’ cho phù hợp^^)

Tráng Quảmím chặt miệng; y quyết không mở miệng nói gì cả. Họa là từ miệng mà ra, hôm nay y đã hoàn toàn hiểu được rồi.

“Ngươi không chọn, vậy thì đành để ta chọn vậy.”

Chỗ mà Chấn Nhân chọn là chỗ mà Tráng Quảkhông bao giờ nghĩ đến. Tráng Quảkhông ngờ Chấn Nhân lại có thể liếm chỗ ấy, trong lòng y vô cùng xấu hổ, lại kích động không thôi.

Vốn y cho rằng chỉ có người hạ tiện như mình mới có thể vì thiếu gia mà làm chuyện đó, trong mắt y không cách nào chấp nhận chuyện đó mà Chấn Nhân lại làm vô cùng tự nhiên, khoái cảm của y dần dần dâng cao…

Nhưng khi y phát hiện mục đích cuối cùng của Chấn Nhân thì không khỏi kêu to, “Đừng! Đừng liếm chỗ đó! Rất bẩn! Thiếu gia đừng như vậy! Thiếu gia đừng!”

Tai tự động bỏ qua tiếng kêu của Quả Quả, Chấn Nhân chỉ chăm chăm vào việc hắn muốn làm, thuận tiện nhớ kĩ việc Quả Quả lại vừa gọi mình là ‘thiếu gia’.

Hắn muốn xem dáng vẻ điên cuồng của Quả Quả vì mình!

Cảm giác khác với ngón tay, như là có động vật nhuyễn thể gì đó chậm chạp tiến vào, làm Quả Quảkhông cách nào nhẫn nại mà bật ra âm thanh rên rỉ.

Ngón tay mở huyệt khẩu khép chặt của y, đầu lưỡi nhu nhuyễn mà mạnh mẽ dò xét tiến vào. Cảm thấy bên trong tràng bích của mình bị liếm cắn, Quả Quả căng cứng cả người, muốn chống lại dục hỏa đang cuồn cuộn bốc ra từ sâu trong người mình. Y sắp không thể chịu được nữa rồi, nhục động chưa bao giờ được khai phá như vậy bắt đầuép chặt, dẫn đến dục vọng phía trước cũng bắt đầu ngẩng đầu la hét đòi phát tiết.

“Thiếu gia…Chấn Nhân… Ưng… Ưng, ô ô…” Tráng Quả lần đầu tiên bởi vì khoái cảm mà khóc ra; nhưng người đơn thuần như y không hiểu được cái này là khoái cảm, chỉ nghĩ là thiếu gia đang trừng phạt mình.

Khổ sở xoay người, muốn phát tiết cái gì đó, nhưng lại không biết phải làm sao mới được. Theo bản năng, Quả Quả duỗi tay, hướng về phía giữa hai chân mình.

Bị Chấn Nhân tinh mắt ôm lại, cười nhạo nói, “Quả Quả, thì ra ngươi cũng không chờ được nữa.” Nói xong, thậm chí như muốn bức Quả Quả phải điên cuồng, cuối cùng lại mở miệng, ngậm tiểu Quả Quả vào.

“A!…” Quả Quả chịu không nổi đá loạn hai chân, đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng bất tri bất giác thế nào mà hai tay y lại tiến vào mái tóc dài, ôm chặt đầu hắn. Cảm nhận dục vọng của mình đã dâng cao, nhanh… cũng sắp…

Đột nhiên Chấn Nhân rời khỏi Quả Quả, hơn nữa còn dùng tay cầm chặt dục vọng đang muốn phát tiết của y.

“Không!… Ưng, Ưng, cho ta… Cho ta…!” Quả Quả thành thật nói ý muốn của mình. Y muốn phát tiết, muốn đến điên rồi!

Nhưng Chấn Nhân không ngó ngàng tới y, nằm bên cạnh y nói, “Nói ngươi muốn ta, nói để ta thao ngươi, để ta hung hăng mà cắn ngươi, để ta tiến vào bên trong ngươi! Nói mau! Nói rồi ta sẽ cho ngươi thoải mái!”

“Ách… Không… Ta muốn… Ô ô…” Quả Quả giống như hài tử to đầu khóc nấc. Đau đớn thì y có thể chịu được, nhưng khoái cảm thì chỉ một chút y cũng không chống cự được. Bây giờ y đã như vậy, chỉ muốn tự mình phát tiết ra.

Nhìn Tráng Quả lớn hơn mình đến sáu tuổi, dáng cũng cao tương đương mình, bởi vì cho y cảm nhận được khoái cảm mà y khóc như một hài tử, Chấn Nhân có cảm giác thỏa mãn và kiêu ngạo nói không nên lời.Nam nhân này đã bị ta chinh phục! Y là của ta! Duy nhất mình ta! Hắn có thể cầu xin dưới thân ta, cầu xin ta thỏa mãn y! Lòng Chấn Nhân vui mừng reo hò.

Nghĩ đến ở đây, phân thân của Chấn Nhânđã cứng rắn, hận không thể lập tức xung phong vào trận. Nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng Quả Quả nói muốn hắn.

“Quả Quả, ngươi mau nói đi! Nói rồi ta sẽ cho ngươi!” Cầm dục vọng của y, tay hắn lại bắt đầu chà xát.

“A!… Ưng!…”

Hai chân căng cứng, Tráng Quả đã không nhịn nổi nữa.

“Cho ta… Van cầu ngươi! Van cầu ngươi… Tiến vào…”

“Quả Quả, nói lớn một chút, ta chưa nghe thấy.” Trên tay nắm lấy ý chí Quả Quả.

“Ô ô… Ưng! Mau thao ta! Cắn ta! Hung hăng mà thao ta! Ta chịu không nổi! Cho ta! Cho ta! Nhanh lên!…” Lý trí Tráng Quảđã sụp đổ.

Cuối cùng nghe được đáp án mà mình muốn, Chấn Nhânkhông nhẫn nại nổi nữa, gầm lớn một tiếng, lập tức tiến vào chỗ sâu nhất trong người Quả Quả.

Nhưng hắn vẫn không bỏ tay mình ra, hắn muốn cùng Quả Quả cùng nhau đến đỉnh, hắn muốn để ái nhân cùng hưởng thụ cảm giác tối cao khi hai người kết hợp…

“A! Ưng!…” Quả Quả bởi vì không có cách nào phát tiết dục vọng như muốn đánh thẳng vào mình, làm cho cơ nhục trong âm bộ cố gắng co rút, để Tiêu Chấn Nhân có được khoái cảm lớn nhất.

“Quả Quả, Quả Quả của ta… Hảo bổng! Quả Quả! Lại co chặt một chút! Nhanh thôi… Chờ một chút, chúng ta cùng nhau… Để chúng ta… Cùng nhau…! Trời ạ! Bên trong ngươi thật nóng, thật chặt, ôm lấy ta thật thoải mái! Quả Quả! Quả Quả!…”

Chấn Nhânđiên cuồng va chạm vào hạ thânQuả Quả, đồng thời cũng buông bàn tay phải đang nắm chặt dục vọng của y ra, dùng hai tay ôm chặt thắt lưng y, thuận tiện cho mình càng thêm dễ dàng dùng sức.

Liều mạng co rút thân thể, bị Chấn Nhâncán đến kêu lớn “Ân ân a a”, đến khi Tráng Quảkhông chịu nổi tra tấn, hô lớn một tiếng rồi xuất ra tinh hoa của mình.

Ngay sau đó, cũng vì Quả Quả trải qua cơn cao trào mà nhục bích càng co rút mãnh liệt mà Chấn Nhân dùng hết sức va chạm thêm vài cái, bắn ra dục vọng của mình trong hậu huyệt mềm mại căng chặt của y.

## 31. Chương 31

Ngày thứ hai, Tráng Quả lại cùng Chấn Nhâncưỡi Hỏa Diễm ra đi. Không phải y không muốn phản kháng, mà là y không cách nào vắt chân qua mà cưỡi ngựa được; bất đắc dĩ đành phải như nữ nhân ngồi ngang lưng ngựa, tựa vào \*\*\*g ngực Chấn Nhân.(aka kiểu ngồi vắt hai một chân qua một bên ý ^^)

Ra khỏi cửa thành đã lâu,Tráng Quả một câu cũng chưa nói với Chấn Nhân. Một phần là bởi vì y mệt, vả lại y cũng không muốn nói chuyện với thiếu gia.

Sáng nay, ý của Chấn Nhân là muốn để Tráng Quả nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó mới lên đường. Nhưng Tráng Quả lại lo quân tình như hỏa, có thể nhanh chóng đến nơi một chút thì tốt hơn, cho nên muốn lên đường sớm. Nhưng khi y rời giường mới phát hiện, mình không thể đi được; đừng nói tới cái chỗ kia như tắc cái gì đó, mà ngay cả thắt lưng cũng đau đến không đứng thẳng nổi. Nếu không phải y tập võ nhiều năm thì hôm nay thật sự không cách nào đi được.

Y giận vìChấn Nhân đêm quakhông ngừng không nghỉ mà đòi hỏi, cho nên bây giờ y không nói lời nào với hắn nữa.

Mà Chấn Nhânvẫn ôm ấpQuả Quả của hắn, cảm thấy thỏa mãn đến cười ngây ngô không ngừng. Khuôn mặt này nếu để cho đám người trong Tiêu phủ thấy, nếu khôngphải hù chết một nửa thì đại khái cũng đủ chết hai phần.

Đêm qua Quả Quảcủa hắn thật hay, làm hắn thấy vô cùng thoải mái.

Xem ra, vẫn nên làm đủ tiền hí cho tốt, như vậy Quả Quả sẽ không co chặt làm hắn đau, mà không những không làm Quả Quả chảy máu, mà còn có thể nghe được âm thanh cầu xin tha thứ khi y không kìm được khoái cảm;hơn cả là thời gian làm dù có dài cũng không làm bị thương đến Quả Quả. Thật đúng là một vốn bốn lời, quả nhiên cái gì cũng phải dựa vào kinh nghiệm!

Khi trước chỉ biết truy cầu khoái cảm cho mình, không muốn quan tâm đến Quả Quả,có thể vì nguyên nhân này mà làm Quả Quả rời khỏi mình không? Ân, sau này phải thường xuyên tập luyện kĩ xảo trên giường mới được, mà biện pháp duy nhất, đó là cùng Quả Quả làm nhiều hơn, nhiều hơn nữa, kỹ xảo đương nhiên cũng sẽ thành thục hơn.

Chấn Nhânvừa khống chế ngựa, vừa nghĩ xem sau này làm thế nào tiếp tục khai phá Tráng Quả; tùy ý để Đạp Tuyết chạy chậm theo bên cạnh, cũng không thèm liếc mắt một cái đến hành lý đang để hết trên lưng nó.

Chịu không nổi ánh mắt của những người cũng chạy trên quan đạo, Tráng Quả mở miệng nóiChấn Nhân, muốn hắn để mình tự cưỡi, tỏ vẻ như mình đã tốt hơn nhiều. Chấn Nhân đương nhiên không đồng ý; nhưng sau Tráng Quả lại lấy lí do thời tiết quá nóng, muốn một mình cưỡi ngựa. Chấn Nhânkhông phản bác được, đành phải theo ý y, nhưng vẫn để y cưỡi Hỏa Diễm, mình cưỡi Đạp Tuyết, còn không quên lấy tấm thảm dày đã chuẩn bị trong hành lý ra đệm xuống yên của Hỏa Diễm, làm Tráng Quả vừa tức vừa buồn cười. Từ khi nào mà mình trở nên mềm yếu như vậy?

Cảm thấy mình đượcChấn Nhân cẩn thận bảo vệ, Tráng Quảtuy đau đầu với dục vọng không đáy của Chấn Nhân, nhưng trong lòng cũng thập phần cảm động. Hạ quyết tâm, trên chiến trường nhất định phải hảo hảo chiếu cố thiếu gia, tiểu Ưng của mình, không để hắn bị bất cứ tên địch nhân nào làm bị thương.

Vì muốn kịp thời gian, Tráng Quả liều mạng cự tuyệt ham muốn ban đêm của thiếu gia, cuối cùng ngày hôm sau đã bắt đầu khôi phục thể lực, thật sự theo kịp đường.

Một đường nghe Chấn Nhânnói rất nhiều chuyện mà mình không biết, như là chuyện hắn có xây dựng một thế lực bên ngoài Tiêu phủ, hơn nữa chuyện của Tiêu vương phi, hắn cũng nói cho y biết.

Nghe tới chuyện hỏa thiêu Tạng Hương sơn trang năm đó còn do chính lão phu nhân nhúng tay vào,Tráng Quả không khỏi ngây người.Không ngờ, lão phu nhân lại hạ độc thủ với chính thân tôn của mình như vậy, vội hỏi Chấn Nhân sau nên nên làm sao.

Chấn Nhân nói với y, đương nhiên là nợ máu trả bằng máu!

Tráng Quả nhịn không được cầu tình vớiChấn Nhân. Theo y thấy, lão phu nhân đã lớn tuổi, cho dù Chấn Nhânkhông trả thù bà thì bà cũng không sống được bao lâu nữa, tội gì phải làm điều thừa?

Chấn Nhân nghe y nói xong, suy nghĩ thật lâu rồi nói với y, hắn sẽ suy nghĩ lại.

Không ngờ có thể tác động đến suy nghĩ của Chấn Nhân, Tráng Quảvô cùng kinh ngạc, cũng không dám mở miệng nói lung tung gì nữa.

Khi Chấn Nhân ngồi trên lưng ngựa giở tính khí của thiếu gia, lôi lôi kéo kéo tay Tráng Quả, bọn họ đã tới gần biên giới bắc cảnh.

Đồng thời, Chấn Nhâncũng nói đến chuyện bởi vì thực lực của hắn không thể ngang với địa vị của Tiêu vương, cho nên không có cách nào hảo hảo bảo vệ y, cố ý hung tàn lãnh khốc với y. Còn bây giờ trong tay hắn đã có quyền lực, đồng thời thế lực của hắn cũng đã dần trưởng thành, đã có đủ thực lực để bảo vệ y, không cho bất kì kẻ nào đến thương tổn y nữa.

Cho nên, Chấn Nhân nắm tay Tráng Quả nói, “Ngươi không phải là bộc nhân của ta, mà là ái nhân quang minh chính đại của ta! Về sau đừng coi mình là người ti tiện, bởi vì ngươi xem thường chính mình thì chẳng khác nào hạ thấp ta.”

Tráng Quả nghe lời thiếu gia thổ lộ, trong đầu trống rỗng.

Y vẫn nghĩ rằng mình chẳng qua chỉ là công cụ để thiếu gia phát tiết, cho dù bây giờ có đối xử tốt với mình thế nào thì cũng chỉ coi như bồi thường; ngay cả khi nghe Chấn Nhân nói với Thiết cô nương rằng mình là ái nhân của hắn, y vẫn cho rằng hắn chỉ nói giỡn, cố ý châm chọc vị đại tiểu thư Thiết gia kia mà thôi.Không ngờ Chấn Nhân lại coi mình là ái nhân thật, hơn nữa còn đối đãi như vậy trong ba năm. Trách khôngđược mình rời khỏi đó, khi Chấn Nhân tìm được mình lại ôm mình thất thanh khóc lớn; thì ra hắn đã có tình cảm sâu đậm với mình đến vậy.

‘Ta thì sao? Tình cảm của ta đối với Chấn Nhân thế nào? Chỉ là cảm tình giữa chủ tớ? Hình như không giống vậy. Huynh đệ? Cũng không giống. Vậy có phải mình cũng ôm loại cảm tình như hắn đối với mình không? Nhưng hình như cũng không phải.’

Càng muốn suy nghĩ, Tráng Quảcàng hồ đồ. Y không biết nên làm gì với quan hệ mới của mình và Chấn Nhân.

Suy nghĩ nửa ngày, nhìn Chấn Nhân nắm chặt tay trái của mình, y quyết định, mặc kệ tình cảm của mình đối với Chấn Nhân là gì, chỉ cần hắn còn muốn mình một ngày, mình sẽ còn ở bên hắn không rời đi.

Một khi đã quyết định, tâm trạng cũng bình tĩnh hơn, ngược lại bắt đầu quan sát phong tình đại mạc.

(phong tình: phong cảnh và dân tình)

“Thơ của cổ nhân thi vận: ‘từ Mã Xuyên lên vùng Tuyết Hải. Bãi mênh mông cát phủ tận chân trời. Đêm Luân Đài tháng chín gió tơi bời. Theo nước cuốn đá vỡ từng mảng lớn. Gió bần bật đất đá văng lăn lộn. Xứ Hung Nô ngựa béo tốt, cỏ vàng. Tây Kim Sơn mờ mịt bụi bay tung. ’ Nói thì giống như cảnh tượng này. Bây giờ lại đang là thời điểm từ hạ chuyển sang thu, cũng là lúc dân Hung Nô người khỏe ngựa béo, là thời cơ tấn công Đại Á tốt nhất. Hơn nữa Hoàng Thượng lại sợthế lực ngoại thần (những người làm quan bên họ của hoàng hậu/thái hậu/thái hoàng thái hậu…) quá lớn, với những võ tướng có quân công(công lớn trong quân đội) nếukhôngphải đang giam lỏng trong kinh thành thì đã đoạt lấy binh quyền, trong triều dầnkhông có người dám ra trấn thủ biên cương; quân lĩnh trấn thủ biên cương các nơi bây giờ đều là do đắc tội Hoàng Thượng mà bị biếm tới đây. Hoang đường nhất là còn có chuyện quan văn đảm nhiệm chức vị của quan võ, đây cũng là nguyên nhân khiến cho ba thành ở bắc cảnh thất thủ. Đương nhiên, nếu không có ba thành này bị thất thủ thì Hoàng Thượng cũng sẽ không trao binh quyền, phong ta là Phiêu Kị đại tướng.”

Nắm tay Tráng Quả, Chấn Nhân ngồi ngay ngắn lại, dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Bây giờ Thiền Vu (vua) Hung Nô Mạo Đôn thấy biên cảnh Đại Áta phòng thủ yếu ớt, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế.”

“Thiền VuMạo Đônnày là người thế nào? Là người rất khó đối phó sao?”Tráng Quả hoàn toàn không biết đến quân tình, đặt câu hỏi.

“Mạo Đôn này có thể được coi là người kiêu hùng! Nghe nói người này giết cha, tự phong làm Thiền Vu; sau đó đông đánh Đông Hồ, tây công Nguyệt Thị, nam chiếm Lâu Lan, Bạch Dương, Hà Nam vương; tới bốn năm trước thì thống nhấtcác bộ tộc trong Hung Nô. Có lẽ trải qua bốn năm sử dụng thiết quyền an dưỡng sinh tức (dùng những chính sách cứng rắn để người dân sống yên ổn, bồi dưỡng quân đội), bây giờ những tướng lĩnh Hung Nô do Mạo Đôn thống lĩnh hẳn là binh hùng tướng mạnh, hậu phương lương thảo phong phú, có đủ thực lực để tranh đoạt địa bàn phương bắc với Đại Á rồi, nên mới điều quân xâm lược biên cảnh ta như thế.”Chấn Nhâncó chút anh hùng luyến tiếc anh hùng.

“Như vậy, nói cách khác là lần này chinh bắc vạn phần khó khăn?” Tráng Quảvô cùng lo lắng.

“Ha ha ha! Đó là nếu gã không đụng phải Tiêu Chấn Nhânta thôi. Chỉ cần có ta ở đó thì đừng hòng tiến vào Đại Á ta một bước! Ta chẳng những muốn đoạt lại ba thành kia mà còn muốn Thiền Vu Hung Nô Mạo Đôn kia cúi đầu xưng thần với Đại Á ta!” Chấn Nhânhào khí vạn trượng, nắm chặt tay ái nhân, hướng ra vạn dặm cát vàng xuất chinh Hung Nô nói tuyên ngôn. (xưng thần này là thần tử nhá, tức là nước phụ thuộc, không phải thần thánh đâu ^^)

Hai người thúc ngựa chạy nhanh, trước khi thái dương xuống núi đã đến đại doanh quân bộ.

Đi ra nghênh đón bọn họ là giám quân – hộ quốc tướng quân Ô Triển, Chấn Vũđược phong làm chiêu võ giáo úy, Chấn Nam là chiêu võ phó úy, cùng vài vị quan giai phó tướng cấp bậc trênChấn Nam.

“Ha hả, các ngươi cuối cùng cũng tới rồi! Ta còn tưởng phải chờ tới lúc ngựa Hung Nô hết béo thì tướng quân mới tới chứ; đến lúc đó thì khỏi cần dùng đống binh pháp sách lược gì cả, cứ trực tiếp tấn công là được.” Ô Triển không sợ chết, cười nhạo Chấn Nhân đến chậm.

“Vì sao chờ đến khi đó thì khỏi cần binh pháp sách lược là có thể trực tiếp tấn công?”Không hiểu gì cả,Chấn Nam hỏi cộc lốc.

“Ha ha ha, đứa ngốc này, đến khi ngựa Hung Nô hết béo rồi thì chứng tỏ tinh kị (~ kị binh) của bọn chúng đã hết sức rồi. Ngay cả ngựa còn ăn không đủ no thì sao người có thể giơ đao thương lên mà tấn công địch được? Đến lúc đó chỉ cần đại tướng quân của chúng ta vung tay hô to, đại quân của chúng ta liền có thể đem Hung Nô đánh cho hoa rơi nước chảy rồi. Ngươi xem, thật tốt! Ha ha!” Ô Triểnở chung thời gian này với cậu, biết Chấn Namtuy lỗ mãng thẳng tính, nhưng không ngờ cậu còn chậm chạp đến thế này, thấy hơichút bị dọa.

“Như vậy a…Vậy tứ ca coi như là trở về sớm rồi, hắc hắc!”

Khi mọi người còn đang cười trộm đến mồm mép rút gân, Chấn Nhân còn chưa ném gã ra khỏi thành để gã một mình đánh địch thì Chấn Vũđã bịt miệngChấn Nam, đem cậu về phía sau mọi người.

Chấn Namkhông thuận theo, còn ô ô a a thì thầm, “Nga (ta) còn chưa uống rượu (tiếp đón) Tráng Quả (ca) và tứ (ca) mà, ngươi a (kéo) cái gì mà (kéo)!”

Dùng ánh mắt giết người ném lên tên đầu sỏ Ô Triển, Chấn Nhân đột nhiên nở nụ cười động lòng người.

“Ô Triểna, xem ra ngươi đã vội đến không kịp đợi rồi! Vậy thì tốt lắm, ngươi dẫn ba nghìn tinh binh đi xâm nhập vàoBạch Đăng thành, đem đầu cái tên Hữu Hiền vương của Thiền Vu Mạo Đôn dám cười nhạo chúng ta vô năng kia xuống, coi như là ta cho ngươi giải tỏa. Ngươi không cần phải cảm tạ ta vừa đến đã cho ngươi cơ hội lập quân công. Trong vòng ba ngày, nếu ngươi không lấy đượcđầu Hiền vương thì quân pháp đang chờ được xử lý ngươi a.”

Không để ý tới Ô Triển đã đông cứng thành tảng đá, bộ dángđứng trên cát vàng ở quan ngoại mặc gió thổi, Chấn NhânkéoTráng Quảlại, giới thiệu cho vài vị phó tướng, nói với bọn họ, Tráng Quảgiờ ở trong quân doanh, lấy thân phận là tùy tùng bên người mình.

Biết Tráng Quả chính là thân thân ái nhân (người iu luôn mang theo bên cạnh) của Chấn Nhân, thái độ của các vị tướng lãnh đối vớiTráng Quảtự nhiên cómột phần tôn trọng.

## 32. Chương 32

Chấn Nhân đang trên đường đến doanh trướng chuyên dụng của tướng quân cùng Tráng Quả, vừa đi vừa nói cho y biết, Ô Triển và mấy vị tướng lãnh gặp y vừa nãy đều là thế lực mà bốn, năm năm nay hắn bồi dưỡng bên ngoài, đến hai năm gần đây mới được hắn tung vào triều đình để âm thầm giúp đỡ hắn, đều là những người đáng tin cậy.

Nghe Chấn Nhân nói thế, ánh mắt Tráng QuảnhìnÔ Triểnvà mấy người kia cũng tự nhiên mang thêm vài phần thân thiết. Chờ đến khi đi vào đại trướng, sắp xếp xong hành lý, Tráng Quảnói vớiChấn Nhânmình muốn đi thăm hỏi hai huynh đệ Chấn Nam, Chấn Vũ đã lâu ngày không gặp, lại bị Chấn Nhân gọi lại.

“Ngươi không cần đi thăm hỏi bọn nó đâu. Chờ chút nữa, vài vị tướng lĩnh khác lại đây họp, khi đó Chấn VũvàChấn Nam cũng sẽ đến đây. Đến lúc đó, ngươi nói chuyện với chúng nó là được, tiện thể bảo chúng mang ngươi đến phụ cận làm quen với địa hình một chút. Bây giờ ngươi lại đây, giúp ta đổi quân phục đã.” Nói xong, bắt đầu cởi ngoại sam của mình.

Tráng Quả theo lời đi ra phía trước, giúp hắn cầm tướng quân phục, mở tay áo, để hắn tiện khoác vào.

Chấn Nhânvừa mặc áo vừa cười, nói với y “Ngươi xem, chỉ là một cái ngoại bào này mà đã phiền toái thế này rồi, chờ đến khi đánh giặc là phải mặc khôi giáp của tướng quân, lúc ấy mới nặng nề a! Ngay cả giày và xà cạp cũng đều phải theo quy định. Đến lúc đó lại phải phiền ngươi mang giày giúp ta, một mình ta không cách nào đối phó được.”

“Đó là đương nhiên, ta là cận tùy (người hầu), việc này chính là việc ta phải làm, không cần phải nói cái gì phiền ta.” Tráng Quả giúp hắn thắt đai lưng nói.

Chấn Nhân mất hứng, “Quả Quả, ta nói ngươi giúp ta, không phải bởi vì ngươi là cận tùy của ta, mà bởi vì ngươi là lão bà của ta! Giống như thê tử giúp trượng phu của mình ấy!”

“A, nhưng ta không phải lão bà của ngươi a.”Tráng Quả thành thật nói.

“Ngươi! Ta nói giống như… Quên đi, chờ sau khi tất cả việc này kết thúc, ta sẽ bái đường với ngươi, miễn cho ngươi lại lấy mấy thứ này ra lấp miệng ta. Thật là! Sao nói với ngươi nhiều như vậy mà ngươi vẫn không hiểu được lòng ta a!” Chấn Nhânlớn tiếng nói câu trước, những câu sau lại nhỏ giọng thầm thì.

Chấn Nhân nói giỡn, Tráng Quả không quá để ý. Dù sao với y mà nói, dù là cận tùy cũng được, mà có là thê tử như lời Chấn Nhân nói cũng chả sao, chuyện y phải làm đều như nhau cả thôi.

“Tướng quân, mạt tướng Ô Triển chờ cầu kiến.” Ngoài trướng vang lênthanh âm của giám quân Ô Triển.

Lược chỉnh quần áo, Chấn NhânnhìnTráng Quả ý bảo,Tráng Quả hiểu ý, nói với bên ngoài, “Chư vị tướng lãnh thỉnh. Tướng quân đã ở trong trướng chờ.”

Thanh âm chưa dứt, Ô Triểnvà những người khác vén màn trướng đi vào bên trong.

Chào theo nghi thức quân đội xong, mọi người lại một lần nữa chính thức bái kiếnchinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân lần này –Tiêu Chấn Nhân.

Bái kiến xong, nhàn thoại một câu cũng không, Chấn Nhân lập tức phất tay lệnh Ô Triển mở ra quân sự đồ(bản đồ quân sự), chuẩn bị xem xét tình trạng bố trí quân sự của song phương, cùng thảo luận phương án tác chiến sau này; bởi đây là lần đầu tiên nên càng thêm thận trọng.

Sắc mặt nghiêm chỉnh, Ô Triển đi đến trước mộc án trong trướng, bày ra quân sự đồ; đồng thời theo chỉ thị của Chấn Nhân, bắt đầu giải thích với mọi người tình hình chiến đấu mới nhất.

Chấn Namhỏi nhiều nhất, nhưng các tướng lĩnh không có vẻ phiền chán, đều cẩn thận giải thích.

Hiện tại các tướng lĩnh ở đây đều là người của Chấn Nhân, đều có cùng đặc điểm: tuổi trẻ, không có chút kinh nghiệm quân sự nào. Bởi mọi người đều biết chỗ thiếu hụt của mình nên không dám khinh thị bất cứ một vấn đề nhỏ nào.Nhưng đồng thời, bọn họ cũng có ưu điểm rất lớn: đó là đồng tâm hiệp lực! Đã không cố ý tìm phiền toái, âm thầm dẫn dắt người khác, thảo luận quyết liệt nhưng lại luôn thuận lợi tiến hành.

Các tướng lĩnh tựa hồ sớm quen với sự lạnh lùng của Chấn Nhân, không chút bị ảnh hưởng, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không có chút ý che giấu đùn đẩy. Chấn Nhân cũng không chuyên quyền độc đoán, ngược lại, hắn cẩn thận lắng nghe mọi người thảo luận, tùy thời tùy chỗ đưa ra ưu khuyết điểm.

Bất tri bất giác, thời gian như nước chảy. Tráng Quảvẫn không mở miệng xen vào, chỉ là im lặng lắng nghe.

Thỉnh thoảng lại từ phía sau Chấn Nhân đi ra, rót thêm trà cho mọi người. Rốt cuộc, khi trăng treo đầu núi, kế hoạch chiến đấu bước đầu được quyết định.

Mới vừa khép lại quân sự đồ, chỉ thấy Ô Triểnduỗi người ra, nói với Chấn Nhân, “Tướng quân, có thể ăn cơmchưa? Mạt tướng mau đói chết rồi!”

Chau mày, Chấn Nhânnói “Sao vậy, các ngươi chuẩn bị ở trong này ăn cơm?”

“Đó là đương nhiên! Hắc hắc, ta đã sớm báo với các huynh đệ ở trù phòng (nhà bếp), đêm nay tướng quân tới, để bọn họ sửa soạn một bàn đồ ăn, xem như là tiệc tiếp đón tướng quân. Chỉ cần tướng quân ngươi truyền lệnh xuống là đồ ăn có thể đưa lên.”

“Đúng a, người ở trù phòng nếu nghe là tướng quân muốn ăn, tốt xấu gì cũng sẽ đưa ít đồ ngon đến đây a.” Vẻ mặt Chấn Nam mong đợi nói.

“Nói cách khác, các ngươi muốn lấy lý do thiết tiệc chào đón ta mà ăn một trận a.” Chấn Nhân nheo mắt.

“Ai nha nha, tướng quân đại nhân vĩ đại của ta a, ngươi cũng không biết, cơm ở đây thực con mẹ nó không phải cho người ăn a! Không thừa dịp đại nhân ngươi tới đây, lần sau muốn ăn một bữa ngon thế này chắc phải chờ đến khi đại thắng quay về kinh a! Coi như ngươi thương cho đám thuộc hạ trung thành tận tâm này một chút đượckhông? Nhanh lên truyền lệnh cho trù phòngđưa cơm đến đi, mạt tướng đã để bụng rỗng từ giữa ngọ đến giờ rồi đó.”

“Ta cũng vậy. Hắc hắc!” Tướng lĩnh tên Trịnh Kiến Hoa cũng gật gật đầu, ngượng ngùng nói.

Tráng Quả không khỏi tò mò — bình thường cơm ở đây khó ăn như vậy thật sao?

Chấn Nhân bất đắc dĩ, đành phải hạ lệnh trù phòngđưa cơm đến doanh trướng tướng quân.

Tráng Quả bởi vì là thiếp thân cận tùy (hạ nhân bên người) của Chấn Nhân, đương nhiên cho rằng mình hẳn là đến trù phòng truyền lệnh. KhiChấn Nhânvừa nói xong liền đi ra khỏi trướng.

Chấn Nhân sửng sốt một chút, đang chuẩn bị nói với y, chỉ cần để vệ binh ngoài trướng truyền lệnh là được,Ô Triển đột nhiên mở miệng nói với hắn, “Để mạt tướng đưa Tráng Quả đi. Y thân là cận tùy của tướng quân, cũng phải biết mấy chỗ đó ở đâu.”

Chấn Nhân ngẫm lại, liền đồng ý để Ô Triển đi theo.

“Tráng Quả, từ từ, ngươi không biết chỗ, ta mang ngươi đi. Tiện thể nói cho ngươi biết đồ dùng để ở đâu luôn.” Ô Triển đuổi theo Tráng Quả nói.

Tráng Quả tỏ vẻ cảm kích, hai người cùng nhau vén màn trướng đi ra ngoài.

Trên đường, Ô Triển thân thiết chỉ choTráng Quảnơi để đồ dùng hậu bị, người phụ trách hậu cần là ai, thuận tiện nói cho y biết chỗ của lương doanh(nơi để lương thảo) và vũ khí doanh.

Bị sự thân thiết củaÔ Triển làm cảm động, Tráng Quảcảm thấy được tôn trọng, trong lòng nảy sinh hảo cảm với hộ quốc tướng quân nói chuyện không câu nệ trên dưới, tính cách sáng sủa này, cảm thấy gã ở chung cũng dễ dàng, nói chuyện cũng không gò bó, thoải mái hơn nhiều.

Thấy Tráng Quả thành thật thiện lương rốt cụccũng mở lòng với mình, trong lòng Ô Triểnrất cao hứng. Hắc hắc, xạ nhân tiên xạ mã ! Phải làm cho Tráng Quả đứng ở phía sau mình, sau này mình có làm sai cũng không sợ không có ai dám nói giúp; dù sao lệnh ông vẫn thua cồng bà mà!

Ô Triển làm bộ lơ đãng, cười hì hì thu thập tin tức từ Tráng Quả, “Tráng Quả nha, ngươi với Chấn Nhân cùng một chỗ đã bao lâu rồi?”

“Mười bảy mười tám năm rồi.” Tráng Quả thành thật trả lời.

“Đã lâu như vậy a! Vậy ngươi vẫn luôn đi theo hắn sao?”

“Đúng vậy. Chấn…Hắn vừa sinh ra, ta đã theo bên người hắn rồi.”

“Úc, vậy ngươi cũng thật vất vả!Tính tình hắn không tốt lắm a; nhất là khi hắn đang dục cầu bất mãn gì đó a.”

Tráng Quả đỏ mặt. Y còn chưa biết người này bên cạnh Chấn Nhân đã biết y là ái nhân của hắn rồi, còn nghĩ bọn họ chỉ xem mình là cận tùy bình thường mà tướng quân mang theo thôi, cho nên khi nghe thấy Ô Triển bày ra vẻ vô cùng hiểu rõ mà nói chuyện, khôngkhỏi đỏ bừngmặt, giấu giấu giếm giếm nói, “Tính tình hắn cũng không phải không tốt, có đôi khi phiền lòng sẽ phát hỏa một chút. Về phần hắn… Hắn… Ta cũng không rõ.”

Ô Triển nghĩ thầm, ngươi không rõ thì còn có ai rõ nữa? Cảm thấy Tráng Quảdễ dàng thẹn thùng như thế vô cùng thú vị, nhịn không được trêu y, “Ngươi không biết, khi Hoàng Thượng ban chỉ xuống, trong thời gian chúng ta chờ lên đường, tướng quân hắn đó hả, mỗi ngày đều nghiêm mặt, một ngày cũng nói không đến ba câu. Hỏi hắn làm sao vậy, hắn cũng không trả lời, chỉ liều mạng trừng người ta. Ai yêu, làm mấy tên tướng lĩnh như chúng ta sợ hết hồn. Cuối cùng, vẫn là mạt tướng ta vì tương lai tốt đẹp của mọi người, mang ý niệm hẳn phải chết mà đi hỏi đại tướng quân có khúc mắc gì. May mà cuối cùng hắn cũng nói. Ngươi có biết hắn nói gì không?”

Tráng Quả lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

“Hắc hắc, hắn nói nguyên nhân làm hắn khó chịu là lão bà chạy trốn rồi, là do dục cầu bất mãn mà thành!”

“Cái gì! Hắn sao có thể nói như vậy! Hắn… Hắn sao có thể không xem mặt người ta như thế…” Tráng Quả lập tức nóng nảy, thiếu chút nữa nói ra quan hệ của hai người.

“Đúng nha! Hắn chẳng những nói như vậy, lại còn dưới tình thế quân tình khẩn cấp mà bỏ lại một câu “Ta đi tìm lão bà” rồi chạy mất! Làm hại mấy tướng lãnh hạ cấp chúng ta không thể không liều mạng đi cản Hung Nô xâm lượctrước. Ai! Đúng rồi, ngươi có biết Chấn Nhân đuổi theo được lão bà của hắn không? Còn ngươi sao lại cùng hắn đến đây? Lúc ấy không phải ngươi đang ở Tiêu phủ sao?”

Vừa nói vừa đi, hai người nhanh chóng đến trướng bồng của hậu cần trù phòng. Truyền lời xuống, để binh lính hậu cần mau đưa đồ ăn lên doanh trướng của tướng quân, làm tiệc tiếp đón hắn, sau đó hai người bọn họ bắt đầu trở về.

“Ta… Ta không biết Chấn Nhân có đuổi được thê tử của hắn hay không. Ta gặp hắn năm ngày trướcở thôn Thuận Bình, khi đó ta không ở Tiêu phủ.” Tráng Quảcúi thấp đầu, chân tay luống cuống hồi đáp.

“Vậy các ngươi có chuyện gì trên đường làm chậm trễ sao? Từ Thuận Bình đến đây, khoái mã cũng chỉ mất có ba ngày thôi, sao các ngươi lại đi những năm ngày thế?” Ô Triển nhịn cười tiếp tục truy vấn.

“Bởi vì trên đường ta… thân thể không thoải mái, cho nên…Chấn Nhân vì chiếu cố ta, mới…” Không quen nói dối, Tráng Quảcứ lắp ba lắp bắp.

Thân thể không thoải mái? Sách, không hổ là lão đại của chúng ta, đuổi theo lão bà đào tẩu quay về cũng là dựa vào thân thể để nói chuyện!

Muốn chuyển đề tài,Tráng Quả liều mạng nghĩ, cuối cùng y nghĩ đến, “Ô tướng quân quen biếtChấn Nhân đã rất lâu rồi sao? Ngài quen biết hắn thế nào?”

“Ta? Không tính là quá lâu, cũng chỉ là ba bốn năm trước thôi. Quen biết hắn cũng dưới tình huống bình thường. Khi đó ta hổ lạc bình dương , đang ở lúc bị một đám dã cẩu truy cắn, đượcChấn Nhânđi ngang qua đưa tay cứu giúp. Bởi vì ta mất chỗ dừng chân bình an nên hắn giúp ta an bài, sau lại bày mưu hạ kế, cho ta tham gia khoa thí trên triều.” Ô Triểnthuật lại sơ sơ tình huống mình quen biết Chấn Nhân.

“Ách, Ô tướng quân ngài cảm thấy Chấn Nhân là người thế nào?”

“Ha hả, hắn là ngườirất giỏi, nhất là năng lực lãnh đạo, hắn có một chỗ làm người ta vô cùng nể phục, chính là nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi người! Đâycũng là nguyên nhân chỉ trong vòng ba bốn năm mà có thể bồi dưỡng được thế lực cường đại thế này.

“Hắn không xa lánh người tài ba, có thể dùng là dùng, yên tâm giao hết những công việc quan trọng cho thủ hạ làm, tùy họ tự do phát triển, còn hắn thì chỉ âm thầm chống đỡ trong triều đình. Giống ta ấy, chỉ do nể phục cách làm việc của hắn mà lưu lại, người tự nguyện vì hắn cống hiến sức lực cũng không ít đâu. Ngươi đều là gọi thiếu gia của ngươi là “Chấn Nhân” phải không?” Ô Triển bất ngờ hỏi.

“Phải….. Ách… Không phải, là thiếu gia, không, là Chấn Nhânbảo ta gọi tên hắn như vậy.” Đầu óc Tráng Quảbắt đầu hỗn loạn.

“Úc —Chấn Nhânđúng là rất tốt với tùy tùng như ngươi.” Ô Triển tựa tiếu phi tiếu nói. Đồng thời đưa tay vén màn doanh trướng tướng quân trước mặt.

## 33. Chương 33

Rốt cục đã biết được tay nghề của đại trù trong quân doanh, Tráng Quả bị Chấn Nhân ôm vào ngực cọ cọ cả một đêm, bất đắc dĩ đành phải đồng ý thỉnh thoảng sẽ giúp hắn bày tiểu táo, miễn cho Phiêu Kị Đại tướng quân còn chưa kịp ra chiến trường đã bị thức ăn trong quân doanh của mình độc chết.

(tiểu táo = 小灶: dùng nồi và bếp làm đồ ăn; ở đây là Tráng Quả chỉ làm cho một mình Chấn Nhân ăn thôi.)

Ban ngày, Chấn Nhâncùng những người khác mặt không chút thay đổi nuốt cơm quân, buổi tối liền lấy lý do ra ngoài tra xét địa hình, chạy đến hồ nước gần đó, để Tráng Quả làm mấy món dân dã cho bọn họ, cùng nhau dùng nồi đất nấu sơn thái, Chấn Nhân cũng ăn càng nồng nhiệt. Ăn no, lại kéo Tráng Quả đến quân doanh Hung Nô quan sát tình hình.

Kẻ tài cao gan cũng lớn kia căn bản không thèm lo địch nhân có thể phát hiện hai người tiến vào quân doanh hay không, bằng khinh công của bọn họ thì dù địch nhân có lường trước cũng không cách nào phát hiện.

Đương nhiên, bọn họ cũng không dám xâm nhập quá mức. Dù sao nếu bị mấy vạn người bao vây thì dù có là người võ công tuyệt thế cũng không có thể chống đỡ lâuđược.

Chấn Nhân căn cứ vào tình hìnhphân bố phòng thủ trong quân doanh Hung Nô, đại khái đã đoán được chỗ địch để quân lươngvà vũ khí doanh. Trước khi hắn làm cuộc tổng tiến công sẽ thiêu hủy lương thảo và vũ khí của đối phương trước. Như vậy cho dù có Thiền Vu ở hậu phương chi việnthì cũng cần thời gian một ngày, lương thực trù bị đương nhiên còn cần thời gian nhiều hơn nữa, hắn muốn nhân lúc đó để tấn công.

Hiện giờ chỉ còn chờ tin chiến thắng của Ô Triển.

Ba ngày sau, Ô Triểnxách đầuHữu Hiền vươngkhải hoàn(chiến thắng) trở về.

Màn đêm buông xuống, Chấn Nhân lệnh choTrịnh Kiến Hoa suất lĩnh ba vạn quân làm chính công(cánh quân tấn công chính), Chấn Vũvà Chấn Namsuất lĩnh năm nghìn quân làm phó công(cánh quân tấn công phụ), hai đường giáp công Bạch Đăng thành đã mất quân thủ (người đứng đầu).

Binh đến dưới thành, thêmÔ Triển trước đó đã dẫn ba nghìn tinh binh vào thành, nội ứng ngoại hợp, đánh cho địch quân xâm chiếm Bạch Đăng thành trở tay không kịp.

Hửng sáng, cửa Bạch Đăng thành bị đột phá, quân đội Đại Á hoàng triều một đường đánh vào trong thành.

Địch quân đã mất thủ lĩnh không còn ý chí chiến đấu, vừa đánh vừa trốn. Lúc trước đánh vào Bạch Đăng thành ước chừng có một vạn năm nghìn binh, sau trận này, ước chừng chỉ có hai ngàn người ngựa chạy được ra khỏi thành, những tên khác đều đã bị chém giết trong thành.

Hai nghìn quân Hung Nô chạy thoát khỏi thành này lại bị phục binh (quân mai phục) do Chấn Vũ và Chấn Namthống lĩnh phục kích. Đến đây, một vạn năm nghìn quân Hung Nô bên trong Bạch Đăng thành đã bị tiêu diệt.

Sau này, trận chiến này được hậu thế của Đại Á hoàng triều truyền lưu là “Chiến dịch một đêm Bạch Đăng thành”.

Sau khi thu hồi lại được Bạch Đăng thành, Chấn Nhân thừa dịp quân tâm sôi sục, chiến ý của quân đang tăng cao, phái binh đoạt lại được liên tiếp hai thành nữa.

Sau này, sách sử Đại Á hoàng triều ghi lại, năm Hòa thứ hai mươi hai tháng chín, chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân Tiêu Chấn Nhân dẫn quân chinh bắc, giết Hữu Hiền vương Hung Nô, trong vòng ba ngày đã đoạt lại được ba thành. Sự kiện này đã ủng hộsĩ khí chinh bắc quân, là nền tảng để sau này hàng phục quân Hung Nô.

Kinh qua ba trận này, tên của chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân Tiêu Chấn Nhân lại một lần vang khắp thiên hạ, ngay cả Thiền Vu Hung Nô cũng bắt đầu chú ý đến chiến tướng trẻ tuổi này.

Chiến tranh giữa chinh bắc quân cùng Hung Nô quân đã chính thức mở màn.

Sau này hai quân lại đánh thêm vài lần, nhưng lần nào kết cục cũng là chinh bắc quân đại thắng.

Thiền VuMạo Đôn bắt đầu nôn nóng…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

“Lần này áp tải lương thảo trong kinh là ai?” Chấn Nhân thong thả bước qua bước lại trong đại trướng.

“Bẩm tướng quân, chính là Trung thư lệnh Trần đại nhân.”

“Hóa ra là hắn! Ngươi cũng biết Trần đại nhân kia xuất kinh khi nào không?”

“Bẩm tướng quân, trướcmạt tướng xuất kinh hai ngày.” Phụ trách tin tức – tham tướng – hồi báo.

“Đã biết, ngươi lui ra đi. Nhớ kỹ, phải tùy thời báo với ta động hướng ở kinh.”

“Vâng, mạt tướng cáo lui.”

Sau khi tham tướng lui ra, Trịnh Kiến Hoa bên cạnh lo lắng nói, “Tướng quân, không ngờ lần này áp tải lương thảo lại là Trung thư lệnh Trần đại nhân luôn bất hòa với Tiêu vương, không biết hắn có thể…”

“Không thể đợi được nữa!Ô Triển, hiện lương thảo trong quân có thể duy trì trong thời gian bao lâu?”

“Ước chừng một tháng.”

“Truyền lệnh xuống, lệnh các tướng lĩnh thao luyện quân đội, ba ngày sau khiêu chiến với đámquân Hung Nô!”

“Vâng, mạt tướng tuân lệnh.” Trịnh Kiến Hoa ôm quyền rời đi.

“Ô Triển, ngươi nói tên Trung thư lệnh này có thể mượn cớ kéo chân chúng ta không?”Chấn Nhânhỏi.

Ô Triểnnghiêm túc trả lời nói, “Lấy thời gian áp tải lương thảo, theo lý thuyết, hiện tại hẳn là tới Bảo Định rồi mới đúng. Nhưng tham tướng truyền tin lại báo, lương thảo vẫn chưa ra Lỗ Cảnh, xem ra Trung thư lệnh cố ý kéo dài rồi. Lương thảo còn lại còn đủ duy trì một tháng, nếu muốn trong vòng một tháng này thu phục quân Hung Nô cũng không phải chuyện dễ dàng đâu. Theo tình hình ở vài trận chiến nhỏ này thì thấy, Thiền Vu cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ , chỉ sợ gã biết được hiện trạng quân ta, dùng kế kéo dài thời gian thì càng thêm phiền toái.” Nói xong, Ô Triển ngẩng đầu nhìn Chấn Nhân.

Chấn Nhân lắc đầu, “Hiện tại đã là mùa thu, chỉ còn hai tháng nữa là thảo nguyên tiến vào mùa đông, kéo dài tới khi đó cũng không lợi cho quân Hung Nô. Ta nghĩ, đối phương đại khái cũng có tâm lý muốn tốc chiến tốc thắng, vấn đề là, nếu hơn nửa tháng, lương thảocủa quân ta còn chưa tới, đến lúc đó quân tâm dao động, cho dù muốn đánh, sĩ khí cũng sẽ đại suy giảm.”

“Tướng quân muốn nói…”

“Tiên hạ thủ vi cường! Lập tức truyền các tướng lĩnh tiến đến, thương nghị việc hỏa thiêu kholương thảo của địch quân.” Chấn Nhân hạ quyết định.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ban đêm,gần hồ nước chính giữa chinh bắc quân vàquân Hung Nô.

Chấn Nhân bỏ đống xương thú trong tay xuống, nhìn về phía đóng quân của quân Hung Nô, lâm vào trầm tư.

Đưa qua một chiếc khăn,Tráng Quả quan tâm hỏi han, “Chấn Nhân, Trung thư lệnh không phải người bên cạnhHoàng Thượng sao? Vì sao hắn lại phảibị phái điáp tải lương thảo?”

Chấn Nhân phục hồi tinh thần, tiếp nhận chiếc khăn mỉm cười, vừa lau tay vừa nói, “Nghe thái tử trong kinh truyền lời đến, là do Trung thư lệnh tự tiến cử mình với Hoàng thượng. Chỉ sợ hắn muốn nhân cơ hội này để đả kích Tiêu vương. Nếu ta chinh bắc thất bại bị tống vào thiên lao, người đầu tiên bị liên lụy, không cần phải nói đương nhiên là phụ vương của ta – Tiêu vương.”

“Như vậy ngươi có thể nắm chắc trong vòng nửa tháng là đánh hạ được đại quân Hung Nô?”

“Không… Ha hả, ngươi không cần lo lắng như vậy, lương thảo ta đã phái người thúc giục rồi, không có lý do hợp lý, Trung thư lệnh cũng không dám kéo dài quá mức thời gian áp tải lương thảo đâu.”

“Lý do hợp lý là…”

KéoTráng Quả tiến vào \*\*\*g ngựcmình, gác cằm lên vai y nói, “Quan phỉ cấu kết. Nếu Trung thư lệnh này đủ thông minh, hắn có thể cho người cố ý đến cướp lương thảo, tạo thành lý do hợp lý cho việc lương thảo không thể đến đúng hạn. Nhưng để đề phòng việc này, ta đã cài người vào trông coi lương thảo, chú ý đến nhất cử nhất động của Trung thư lệnh rồi.”

Bị kéo vào\*\*\*g ngựcChấn Nhân, Tráng Quả thở dài nói, “Sao lại có người chỉ vì bản thân mình, không để ý đến sự tồn vong của quốc gia chứ? Hắn làm vậy, nếu thành công thì không phải khiến cho bao nhiêu bách tính phải chìm trong khói lửa chiến tranh, lưu lạc… Ai!”

Cười nhẹ, Chấn Nhân thổi một hơi nhẹ vào taiQuả Quả, nhẹ nhàng nói, “Vô phương. Cho dù hắn thành công, ta cũng có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Chỉ cần ngươi ở bên ta, cái gì ta cũng không sợ.”

Mẫn cảm rùng mình một cái, Tráng Quảsẵng giọng, “Đừng hồ nháo nữa, ta đang nói chuyện đứng đắn với ngươi đó.”

“Ta biết a, ta đã nghe rất đứng đắn a, cũng trả lời rất đứng đắn đó thôi! Đừng lo lắng, chờ Minh Dạ thiêu xong kho lương thảocủa đối phương, ta liền phát động tổng tiến công, sẽ không kéo dài đến lúc lương thảo không đủ đâu. Chẳng lẽ ngươi không tin sách lược năng lực của ta?”Chấn Nhânvùi mặt vào cổ Quả Quả, ôm chặt lấy y.

Bị hắn làm nhột, Tráng Quảkhó khăn trả lời, “Ta… không phải không tin năng lực của ngươi, chỉ là lo lắng…”

“Ta biết ngươi lo lắng cho ta. Được rồi, đừng nói lại chuyện này nữa. Ban ngày nghe quân tình, nghĩ ra chiến lược cũng đã đủ cực khổ rồi; buổi tối, ngươi để cho ta thả lỏng chút đi! Đến, chúng taxuống hồ tắm rửa, ta giúp ngươi cởi y phục. Đừng chạy!”

Trải qua một hồi truy đuổi nho nhỏ, Chấn Nhân thắng lợi ôm chặt Tráng Quả cởi sạch y phục, nhảy vàohồ nước, bắt đầu làm thứ mà hắn gọi là thả lỏng…

Rất nhanh, Quả Quả liền phát ra thanh âm tuyệt đối không bao giờ phát ra khi y tắm…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày thứ hai, cát vàng mênh mông bị gió cuốn thành từng dải như mây, loạn thạch đập trúng vào người đau nhói, mãi cho đến đêm, gió lớn vẫn thổi mãi không ngừng.

Cái loại thời tiết khó chịu này, tuy mang đến khó khăn cho đại quân chinh bắckhi di chuyển, nhưng đồng thời cũng che dấu cho đại quân rất tốt.

Cách đại quân Hung Nô năm dặm, Chấn Nhân lệnh đại quân ngừng di chuyển, lệnh choÔ Triểnở đây chờ lệnh.

Đêm khuya, Chấn Nhân mang theo Tráng Quả, tự mình dẫn ba nghìn tinh binh lặn xuống phụ cậnđại quân Hung Nô đóng quân.

“Hạ tham tướng nghe lệnh! Sau khi ta rời đi, ngươi mang mọi người cẩn thận ẩn núp bốn phía, khi nhìn thấy địch doanh ở phía tây nấu cơm thì lắp cung bắn hỏa tiễn, bắn liền ba phát, không hỏi kết quả, không xâm nhập sâu vào địch doanh, không chiến đấu với địch, nhanh chóng lui về đại doanh. Trái lệnh, trảm!”

“Vâng! Mạt tướng nghe lệnh!”

Chấn Nhângật đầu vớiTráng Quả, hai người đồng thời nhảy lên, lao về hướng địch doanh đang say ngủ.

## 34. Chương 34

Hạ tham tướng khẩn trương ngưng thần nhìn chăm chú địch doanh phía Tây, cả nháy mắt một cái cũng không dám.

Mồ hôi theo thái dương gã chậm rãi chảy xuống, ngay khi mồ hôi sắp sửa rơi vào mắt, chợt thấy gã vung mạnh tay lên, ba nghìn hỏa tiễn nhất tề bắn ra, lại lặp lại hai lần nữa, Hạ tham tướng liền thổi kèn lệnh cho mọi người nhanh chóng rút lui.

Lúc này,doanh trướng hừng hực lửa làm đại quân Hung Nô bừng tỉnh, lập tức rơi vào hỗn loạn. Rối loạn qua đi, một người phân công quản lý, một phần cứu hỏa bảo vệ lương doanh, một phần khác bị phái đi truy kích địch; tất cả đều ngay ngắn trật tự, xem ra trong doanh hẳn là có một đại tướng thao lược tọa trấn.

Chấn NhâncùngTráng Quả đang thừa dịp hỗn loạn lui ra bên ngoài. Không biết khi nào, bọn họ đã đổi mặc quân phục Hung Nô, xen lẫn giữa đám quân Hung Nôtruy kích địch, đi theo sau tướng lĩnh đối phương.

Ra khỏi quân doanh, thấy bốn phía đã không còn bóng dáng ba nghìn tinh binh đâu cả,Chấn Nhân cảm thấy rất vừa lòng. Hạ tham tướng này tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng là nhân tài lãnh binh a.

“Phí An, điều năm nghìn tinh binh theo ta truy địch, những người khác quay về quân doanh đợi lệnh.” Cưỡi trên tuấn mã, đại tướng Hung Nô dùng tộc ngữ (aka tiếng mẹ đẻ) phân phó với tướng lĩnh phía sau.

“Vâng, Phí An lĩnh mệnh.”

“Chậm đã! Tả Hiền vương, nếu đây là kế dụ địch của đối phương thì sao? Thỉnh Tả Hiền vươngnghĩ lại. Hiện tại nếu không thấy tung tích của địch, đầu tiên phải là dập xong đại hỏa trong doanh, kiểm tra lương thảo hao tổn, lập tức thỉnh cầu Thiền Vu tiếp tế lương thảo mới là thượng sách.” Tướng lĩnh bên cạnhTả Hiền vương khuyên bảo.

“Hừ Cốc Lễ vương, sao ngươi luôn phản đối chuyện bổn vương làm thế? Nói phải truy địch cũng là ngươi, bây giờ lại nói không truy nữa cũng là ngươi; rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Xem ra, Tả Hiền vương như là bất hòa với Cốc Lễ vương.

Nhẫn nhịn tức giận trong lòng, Cốc Lễ vươngHô Hàn Tàkiên nhẫn giải thích, “Lúc ấy bổn vương nói truy địch, chỉ là vì phòng ngừa địch nhân ở trong doanh quấy rối, đồng thời cũng có ý cảnh báo đối phương, không thật sự có ý muốn truy địch. Bây giờ ta mới ra khỏi doanh đã không thấy bóng dáng địch quân, có thể thấy đối phương đã có sách lược; nếu tùy tiện tiến sâu, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hơn nữa địch nhân hỏa thiêu lương thảo doanh còn chưa phát hiện, nếu chúng vẫn lưu lại trong doanh chẳng phải đại sự không ổn hay sao! Cho nên thỉnh Tả vương nghĩ lại, lập tức quay về doanh điểm danh tướng sĩ, kiểm tra thương vong, phòng ngừa có thám tử địch quân lẫn vào.”

“Ngươi nói thẳng là ngươi rất sợchết là được! Thật không biết Thiền Vu làm gì mà lại đưa ngươi ngồi lên vị trí Cốc Lễ vương! Phí An, nam nghìn tinh binh chọn được chưa? Chọn được rồi thì cùng đi với bổn vương.”

“Vâng!” Tướng lĩnh gọi là Phí An bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Cốc Lễ vương. Cái này mà không hiểu, không phải là làm cho bao nhiêu người đi chịu chết sao?

“Tả Hiền vương! Ngài là đại soái trong quân, không thể dễ dàng ly doanh(rời khỏi quân doanh), để bổn vương truy địch đi! Nếu bình minh bổn vương chưa về, thỉnh Tả Hiền vương tốc báo cho Thiền Vu, thỉnh ngài chi viện!” Hô Hàn Tà đành phải nói như thế. Dù sao đối phương cũng là đại soái chính thức do Thiền Vu sở phong trong quân, nếu đại soái có gì bất trắctrước khi quyết chiến, đối với sĩ khí hay quân tâm không thể nghi ngờ là có ảnh hưởng rất lớn.

“Hừ! Ngươi sớm nói như vậy không phải được rồi sao…” Rốt cuộc đợi được lời ấy của đối phương, Tả Hiền vươngkhông vờ vĩnh nữa, nhưng cũng cố đưa đẩy một hồi rồi mới đồng ý để Cốc Lễ vương truy địch.

Tả Hiền vương này sở dĩ có thể ngồi lên vị trí này đương nhiên cũng không phải người si ngốc. Hắn cố ý vội vã truy địch, chẳng qua chỉ là vì muốn bức Cốc Lễ vương mở miệng khuyên can, tiến tới thỉnh cầu cho gã được tự đi truy địch; về phần tại sao hắn lại làm như vậy, đơn giản là vì muốn thay thế địa vị của Thiền Vu sau này thôi.

Cốc Lễ vươngnày nếu ấn theo huyết mạch mà nói, chính là đệ đệ của Thiền VuMạo Đôn, hơn nữa thê tử của Thiền Vu lại có quan hệ huyết thống với Cốc Lễ vương, đồng thời gã cũng có uy vọng rất lớn trong tộc nhân Hung Nô, nếu Thiền Vu có chuyện gì xảy ra, như vậy không cần phải nói, ngôi vị của Thiền Vu tiếp theo đương nhiên là rơi xuống đầu Cốc Lễ vương.

Đối với Tả Hiền vương luôn như hổ đói rình mồi với ngôi vị Thiền Vu mà nói, thật sự là một uy hiếp không thể không trừ, nhưng vẫn không có cơ hội, mà bây giờ vất vả lắm mới có lý do quang minh chính đại như thế, có thể cho gã đi chịu chết, đương nhiên Tả Hiền vương sao có thể buông tha cơ hội này được chứ.

…

Chấn Nhân âm thầm chú ý đoạn đối thoại của hai người, lộ ra một nụ cười lạnh, nghĩ‘Ta còn lo đại chiến ngày mai có khó giải quyết hay không, không ngờ các ngươi lại đẩy tương lai tươi đẹp vào tử lộ. Nếu là người trong tộc muốn cho Cốc Lễ vương của chính mình chịu chết, ta cũng không thể cô phụ tâm ý của các ngươi a. Tất cho Hô Hàn Tà ngươi có đến mà không có về!’

Bởi vì Tiêu vương là võ tướng, từ nhỏ đã thỉnh người dạy Chấn Nhân học ngôn ngữ của man tộc, coi như là chuẩn bị cho sau này, cho nên hắn có thể nghe được hai người kia đang nói cái gì.

Trong tháng năm tối đen này, dưới sự che dấu của từng cơn bão cát đầy trời, Chấn NhâncùngTráng Quảrời khỏiquân đội Hung Nô, hướng về phía cồn cát cách đó hai dặm, nơi ẩn núp mà Chấn Vũ vàChấn Namđã dẫn dắt một ngàn tinh binh cấp tốc chạy tới. Chấn Nhân muốn để bọn họ hảo hảo mà chuẩn bị. Hắn không muốn bỏ qua cho bất cứ tên tinh binh nào do Hô Hàn Tà dẫn dắt.

Ra ám hiệu, hội hợpChấn Vũ, Chấn Nam, Chấn Nhânthay đổi một chút bố trí khi trước. Một nhìn đối năm nghìn, đương nhiên là cần mưu kế sáng suốt mới có thể thủ thắng.

…

Không đến một nén nhang, Hô Hàn Tà suất lĩnh năm nghìn tinh binh tiếp cận. Đột nhiên phần quân phía sau hỗn loạn, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, xem ra là đống bẫy rập do Chấn Nhân thiết kế đã có tác dụng, vội vàng tránh khỏi đống bẫy kia. Nếu không phải vì tối nay đặc biệt thì chỉ sợ đã bịHô Hàn Tàtránh được.

Được bóng đêm che dấu, Chấn Nhân suất lĩnh một ngàn quân rải rác ở bốn phía cồn cát, thình lình bắn loạn tiễn vào quân Hung Nô. Làm cho năm nghìn tinh binh của đối phương giảm mất một phần ba; nhưng rất nhanh, Hô Hàn Tà đã trấn định được, lệnh đội quân dựng thẳng tấm chắn kết thành viên trận .

Chấn Nhân đương nhiên sẽ không chờ gã bố trận hoàn hảo, lập tức thúc ngựa xông lên trước. Bắt giặc trước bắt vua!

Tráng Quả thấy hắn xông ra ngoài, liền nhanh chóng theo sau, vọt vào chỗ trống trong viên trận chưa kịp vây lại. Chấn Vũ, Chấn Namsuất lĩnh binh chúng, theo chiến thuật cổn địa đã luyện tập nhiều ngày nay, chuyên chém vào chân ngựa, đợi cho đám người ngã xuống liền một đao chém xuống, chấm dứt sinh mệnh.

Hô Hàn Tàvừa ra lệnh cho thủ hạ bày trận, ngàn vạn lần chớ để trận tuyến tự loạn, vừa lui dần về phía sau. Nhưng không đợi gã thấy rõ địa hình xung quanh, nghĩ ra kế sách, đã bị Chấn Nhân phi thân tới chặn đứng, hai người một trên ngựa một dưới ngựa, lập tức chém giết nhau.

Tráng Quả tuy đãthâm nhập vàođịch doanh, nhưng vốn trời sinh tính tình hồn hậu, cho dù biết rõ là địch nhân cũng không nhẫn tâm hạ thủ, chỉ làm đối phương bị thương hoặc điểm huyệt, làm đối phương không thể chiến đấu nữa là được. Nhưng cái này ngược lại rất tiện lợi cho đám người đang lăn lộn trên mặt đất với chinh bắc quân, không cần biết đối phương có thể động hay không, chỉ cần còn một hơi là một đao bổ xuống.

Tráng Quả dần dần hướng di chuyển về hướngChấn Nhân, ngẩng đầu thấy thủ lĩnh đối phương vọt người nhảy lên, rút kiếm triền đấu vớiChấn Nhân. Y sợ Chấn Nhân có gì đó sơ suất, xuống tay càng lúc càng nhanh, thường thường là nhất chiêu chế địch(chế ngự địch chỉ trong một chiêu).

Lúc này, Chấn Nhân thấyHô Hàn Tà bị hắn đánh cho trọng thương, đã chỉ còn lực chống đỡ, liền bắt đầu tranh thủ thời gian ‘tiếp đón’quân Hung Nô chung quanh. Hắn cũng không mềm lòng giốngTráng Quả, một kiếm bổ xuống là một mạng người, không chút nương tay.

Dưới sự tấn công của hai đại cao thủ và chiến thuật cổn địa của chinh bắc quân, quân Hung Nôbất đắc dĩ phải vừa đánh vừa lui, số lượng người nhanh chóng giảm dần.

Ngựa hí vang, người bi thiết, xung quanh cồn cát nho nhỏ kia, không biết bao nhiêu mạng người đã ngã xuống.

Chỉ cần đã ngã xuống, hô hấp tắt lịm, vô luận là quân Hung Nô hay chinh bắc quân, đều nhanh chóng bị cát vàng vùi lấp, dần dần biến mất không thấy tung tích.

Tướng lĩnh Hung Nô– Phí An thấy đại thế đã mất, dẫn hơn mười người vây quanh Chấn Nhân, bi thương hô lớn với Cốc Lễ vươngHô Hàn Tà, “Vương thượng, ngài đi mau! Đại quân cần ngài chỉ huy…” Không đợi hắn nói xong, đã bị Chấn Nhân một kiếm đâm vào ngực. Hô Hàn Tà hai mắt rưng rưng không hề ham chiến, thừa dịp Chấn Nhân bị vây nhất thời thoát ra được, đoạt được chiến mã bên cạnh nhảy lên, mở đường máu, vượt ra khỏi trùng vây.

KhiChấn Nhân đem quân vây quanh giết hết quân Hung Nô mới phát hiện trên bãi cát mênh mông, đã không thấy bóng dáng Hô Hàn Tàđâu nữa, không khỏi tức giận đến giậm chân, liên tiếp giết mười tên Hung Nômới giải được sự tức giận trong lòng.

Hừng đông, chinh bắc quân lấy ít thắng nhiều, lấy một ngàn quân chém giết năm nghìn quân địch, đáng tiếc đã để Cốc Lễ vươngHô Hàn Tà chạy thoát.

Thật không ngờ Hô Hàn Tà ở trongHung Nôlại được người ta kì vọng như thế, có thể làm cho quân Hung Nô xả thân cứu giúp; Chấn Nhân càng có ý không thể buông tha tên Cốc Lễ vươngkia. Lập tức, hắn lệnh Chấn Vũ, Chấn Nam mang binh truy tìm kiếm, chính mình cũng cùng Tráng Quả phân công nhau truy tìm Hô Hàn Tà; cũng ước định, vô luận có tìm được hay không, một canh giờ sau phải tập trung tại đại doanh.

Tráng Quả một mình cưỡi ngựa, bắt đầu tìm kiếm kĩ lưỡng xung quanh, một chốc sau đã đến được hồ nước nhỏ mà mình và Chấn Nhân thường xuyên lui tới.Tráng Quảnghĩ, đối phương nếu đổ máu quá nhiều, khẳng định muốn bổ sung nước — đây chính là kinh nghiệm do y nhiều lần đổ máu thụ thương mới biết, mà hồ nước này lại vừa vặn ở giữa hai bên, nói không chừng đối phương cũng biết sự tồn tại của hồ nước này. Nếu là y, y cũng sẽ đến đây uống, bổ sung chút thể lực, chờ trời sáng sẽ nghĩ cách quay về đại doanh.

Xuống ngựa châm đuốc, cẩn thận quan sát động tĩnh xung quanh. Không ngoài dự liệu, y đã tìm thấy vài vết máu còn đọng lại trong lùm cây quanh hồ.

Chậm rãi đi quanh hồ, đột nhiên y cảm thấy có gì đó khác thường, trong không khí có gì đó. Tráng Quảkhông hiểu cái này là gì, nhưng theo bản năng liền cúi thấp người, thân kiếm sắc bén lập tức quét qua lưng y.

Hô Hàn Tà một kích vô công(một đòn không trúng), cũng không có khí lực bổ thêm kiếm nữa. Chống kiếm mà đứng, hơi thở dồn dập nhìn Tráng Quả đã đứng dậy, chú ý đến nhất cử nhất động của đối phương.

Tương tự, Tráng Quảcũng đang đánh giá đối phương.

Nhìn ra được, Hô Hàn Tà là nhân vật anh hùng, có khí chất hào phóng đặc biệt của dân du mục phương bắc.

Bằng trực giác, Tráng Quả cảm thấy đối phương hẳn là không phải người xấu, lại thấy đối phương cố hết sức chống kiếm mới đứngđược, máu cũng từ thắt lưng nhỏ xuống, đầu vai cũng có thể nhìn được đỏ sậm một mảng lớn, y không đành lòng, liền tiến lên phía trước.

Nhìn thấy Tráng Quảđi đến chỗ mình, Hô Hàn Tà bắt đầu đề phòng.

Tráng Quả thấy vẻ mặt gã khẩn trương, vội vàng xua tay nói, “Ngươi đừng sợ, ta chỉ là muốn giúp ngươi băng bó vết thương thôi, ngươi bị thương quá nặng. Ách, ngươi có thể nghe được ta nói cái gì không?”

‘Ai sợ ngươi! Ta đương nhiên có thể nghe được ngươi nói cái gì. Ngươi cho là người Hung Nô chúng ta đều là đám dã dân (dân hoang dã) kém văn minh chắc!’

Hô Hàn Tà nghĩ như vậy, đồng thời bảo trì nguyên khí, mím chặt môi, vẫn không lơi lỏng cảnh giác. Gã cũng không tin tưởng tên người Hán thoạt nhìn trung hậu thật thà này.

Gã nhớ rõ, công phu của tên Hán nhân này cũng được coi như cao minh, thuộc hạ dưới tay mình không biết bao nhiêu người đã bị thương dưới tay y rồi.

Hô Hàn Tà nghĩ rằng Tráng Quả thử mình, căn bản không để ý đến ý tốt của y.

Tráng Quả thấy đối phương hình như là nghe không hiểu mình nói cái gì, không khỏi phát sầu, nghĩ‘Phải làm sao thì gã mới nghe được đây? Ta chỉ muốn giúp gã băng bó thương tích thôi a, không thể đợi gã mất hết cả máu gục xuống mới làm a…’

Học Chấn Namgãi gãi đầu, suy nghĩ nửa ngày, Tráng Quảvẫn không thể nghĩ ra được biện pháp nào.

Không có biện pháp, y đành phải hươ hươ gói thuốc trị thương mà Chấn Nhân bắt ép y phải luôn mang theo bên người, thành khẩn nói, “Đây là dược chữa thương ta mang theo tùy thân, nếu ngươi không muốn để ta băng bó thì trước ngươi tự thượng dược đi, đừng kéo dài nữa, máu ngươi càng chảy càng nhiều đó.” Nói xong, ném gói thuốc qua.

Sợ đối phương còn không chịu tin tưởng, tìm một tảng đá lớn đến, một chưởng đánhxuống, đem tảng đá lớn đánh cho vỡ nát, sau đó chỉ cho đối phương nhìn, ý của y là‘Ta nghĩ thương thế của ngươi như thế, sẽ không phí thời gian nói với ngươi. Ngươi xem, bây giờ ngươi có cứng rắn được như tảng đá này không? Cho nên, xin hãy yên tâm mà dùng dược của ta; nếu ta muốn hại ngươi thì không cần phải phí công thế này.’

Bị lời nói và việc làm của Tráng Quảlàm buồn cười, Hô Hàn Tà cố nén ý cười, cố sức nhặt gói thuốc trên mặt đất, mở ra. Gã bắt đầu cảm thấy, người thoạt nhìn thành thành thực thực này không chừng đúng là người vô cùng thành thực. Gã thân là Cốc Lễ vương của Hung Nô, đương nhiên cũng không xa lạ gì với dược vật, nhất là hảo dược; theo dược hương này mà phán đoán, đây đúng là thánh phẩm trị thương không dễ tìm thấy.

Không biết có phải vì mất máu quá nhiều hay khôngmà Hô Hàn Tà bỗng nhiên lung lay, thân thể đột nhiên ngã xuống.

Nhưng gã cũng không té ngã trên đất, mà là đượcTráng Quả tiến lên ôm lấy.

## 35. Chương 35

Tráng Quảôm chặt Hô Hàn Tà đi tới một chỗ có thể tránh gió gần hồ nước, đây cũng là nơi mà y cùng Chấn Nhân thường nướng thịt và nghỉ ngơi ban đêm.

Không thèm nghĩ đến mình và Chấn Nhân đã làm những chuyện gì trên mặt đất ở chỗ này, Tráng QuảthảHô Hàn Tàxuống, nhặt gói thuốc chữa thương rơi trên mặt đất lên. Y phải thừa dịp Hô Hàn Tà còn chưa tỉnh lại, nhanh chóng giúp gã trị thương.

Dùng kiếm cắt ngoại bào của Hô Hàn Tà, lấy khăn ra dấp ít nước, cẩn thận chà lau miệng vết thương, thấy đã không còn bụi bẩn bám vào nữa mới bôi dược lên rồi băng bó.

Bận bịu một hồi, cuối cùng y cũng đã xử lý xong tất cả các vết thương. Bởi Tráng Quả chưa từng học qua y lý, băng bó đương nhiên khó tránh khỏi có chút bừa bãi, nhưng thực sự đã làm máu ngừng chảy.

Thở ra một hơi, Tráng Quảtẩy sạch tay bên hồ, thuận tiện tìm chén gỗ nhỏ mà mình và Chấn Nhân đã từng cất ở đây, múc ít nước lên, bưng đến bên cạnh Hô Hàn Tà.

Đang lo làm sao mới có thể đút nước cho gã, lại phát hiện Hô Hàn Tà đã mở mắt nhìn mình.

“Ách, ngươi có muốn uống nướckhông?” Tráng Quả nâng nâng chén gỗ nhỏ trong tay.

Môi hơi hơi mở ra, ý là ngươi đút cho ta.

Tráng Quả thấy gã đã hé miệng, vội vàng nhẹ nhàng nâng đầu gã lên, đặt lên đầu gối mình, cầm chén gỗ đưa đến bên môi gã. Hô Hàn Tà cũng không khách khí, gối đầu lên gối Tráng Quả, chậm rãi uống nước.

Tráng Quảđút nước xong, kinh ngạc nhìn người đang nằm trên đầu gối mình, không biết phải làm thế nào cho phải.

Ta nên bắt gã lại, đem về đại doanh cho Chấn Nhân xử lý, hay là làm bộ không phát hiện ra gã, để y trốn về đại doanh địch? Ý thức trách nhiệm và lòng tốt trong Tráng Quảkhông ngừng đấu tranh.

Nhưng khi nghĩ đến người không giống người xấu, lại là người mình tân tân khổ khổ cứu được, mà cứ như vậy đưa đến tayChấn Nhân, để hắn hủy diệt gã, thật sự là có loại khổ sở nói không nên lời.

“Ta nên làm sao với ngươi bây giờ?” Tráng Quả bất tri bất giác nói ramâu thuẫn trong lòng mình.

“Ngươi đang hỏi ta sao? Nếu ngươi hỏi ta, ta đương nhiên nói với ngươi, thỉnh làm như không phát hiện ta, quay về đại doanh của ngươi đi.” Hô Hàn Tà phát hiện tâm tình của mình tốt lắm, không biết là có phải bởi vì đối phương hay không mà gã cảm thấy ở cùng với tên Hán nhân này thực thoải mái.

Tráng Quả hoảng sợ, “Ngươi… Ngươi nóiđược Hán ngữ?!”

“Ân, đượca. Trước khi đi đánh giặc, ta thường xuyên cùng các huynh đệ trong tộc đến quan nội (bên trong biên quan – ý chỉ Đại Á) làm chút sinh ý(làm ăn), tự nhiên mà học thôi.” Hô Hàn Tà trả lời y.

“Phải không? Ngươi thật thông minh.” Tráng Quả thành tâm tán thưởng, tiếp theo lại cảm thán nói, “Nếu không đánh giặc có phải tốt biết bao nhiêu không, ngươi cũng có thể làm tiếp tiểu sinh ý của ngươi, dân chúng cũng có thể an cư lạc nghiệp.”

“Cuộc sống ở quan ngoại rất vất vả, người dân trên thảo nguyên cũng muốn có cuộc sống tốt hơn; nhưng hoàn cảnh không thể thay đổi, người dù có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng không thể có cuộc sống đầy đủ sung túc; mà Trung Nguyên đất rộng của nhiều… Cho nên chiến tranh cũng không thể tránh khỏi.” Hô Hàn Tà lẳng lặng nói.

Tráng Quả ngẫm lại, thấy gã nói cũng có lý, nhưng lại nói, “Nhưng… ngươi không biết, phát động chiến tranh cướp bóc, dù có thành công hay không cuối cùng cũng không phải làm chết bao nhiêu người nữa sao?! Hơn nữa, cho dù các ngươi có thắng, hoàng đế chúng ta chắc chắn cũng muốn trả thù, muốn đoạt lại lãnh thổ, sau đó lại là chiến tranh. Như vậy vòng đi vòng lại, cuối cùng người khổ nhất vẫn là dân chúng a.”

“Ngươi nói cũng đúng, nhưng mỗi người lại cócách nghĩ khác nhau, nhất là những kẻ thống trị. Dưới con mắt của những kẻ đó, cái giá phải trả chẳng qua chỉ là sinh mệnh của bách tính không đáng quan tâm; có thể đổi lấy cho chúng vài chục năm, thậm chí mấy trăm năm vinh hoa phú quý vẫn là thực có lời.” Hô Hàn Tà không tự chủ được mà nói ra ý nghĩ thật của mình.

“Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Đúng là rất giống một viên tướng của bọn hắn.” Tráng Quả nghĩ, nếu người này cũng suy nghĩ như vậy, y sẽ khôngđưa người vô tâm can này choChấn Nhân xử trí.

“Ta? Ta nghĩ thế nào không quan trọng, bởi bất quá ta chỉ là một quân cờ của Thiền Vu mà thôi. Cho dù ta muốn dẫn dắt tộc nhân không muốn đánh giặc, trải qua cuộc sống du mục tự do tự tại cũng không có quyền lực đó.”

Tạm dừng một chút, như đã quen gối lên đùi mềm mại của nữ tử, gã đột nhiên phát hiện cơ bắp trên đùi nam nhân dù có gối lên cũng rất không mấy khác biệt. Thay đổi một tư thế thoải mái hơn, gã lại nói tiếp, “Ngươi biết không, trong quânHung Nôta có rất nhiều người không muốn đánh giặc, bọn họ cũng giống ta, hướng tới cuộc sống tự do tự tại trên thảo nguyên. Xuân hạ thì sống trên lưng ngựa, thu đông thì tiến vào quan nội buôn bán với Hán nhân giảo hoạt, đổi lấy lá trà và muối ăn, còn có thể mua cho người trong lòng ít phấn son gì đó… Nếu ngươi có cơ hội đến quan ngoại ở lại một thời gian, cũng sẽ thích cuộc sống phóng khoáng ngay thẳng, không có gì câu thúc(gò bó).” Hô Hàn Tàngẩng đầu, nhớ lại cuộc sống của người Hung NôkhiMạo Đôn Thiền Vu chưa thống nhất. Khi đó cuộc sống tuy đơn điệu, nhưng lại vô cùng an bình, khoái hoạt.

Nghe Hô Hàn Tà nói như vậy, Tráng Quả càng cảm thấy mình không cứu lầm người, cũng càng không muốn đem người này giao cho Chấn Nhân xử trí.Tốt nhất là tìm một chỗ giấu gã đi, chờ gã có thể đi lại sẽ giúp gã trở về đại doanh Hung Nô.

Nghĩ là làm, ôm lấy Hô Hàn Tà đang gối lên đùi mình, đi đến chỗ rừng cây nhỏ bên cạnh hồ nước.

ThấyTráng Quảôm lấy mình, nghĩ y muốn bắt mình về quân doanh Hán nhân, không khỏi cười nhạo nói, “Làm gì mà phải cực nhọc như vậy, trực tiếp một kiếm giết ta không phải tốt rồi sao! Hay là muốn trông cậy vào miệng ta, tra hỏi bí mật quân cơ gì gì đó?”

“Vì sao ta lại muốn giết ngươi?” Tráng Quảnghe gã nói mà không hiểu gì cả.

“Ngươi không phải muốn bắt ta về Hán doanh sao?”

“Không phải a, ta tìm chỗ cho ngươi ẩn thân, chờ ngươi có thể tự đi lại thì cẩn thận trở về. Ân, ta cũng muốn trở về, thời gian không còn sớm nữa.” Tráng Quả thành thật nói.

Hô Hàn Tà hoàn toàn sửng sốt, gã không nghĩ Hán nhân này chẳng những giúp gã trị thương mà còn giúp gã tìm chỗ ẩn thân, không chút ý muốn bắt gã về thỉnh công lĩnh thưởng. Trên đời này sao lại có người tốt như thế chứ?

“Ngươi không quên ta là kẻ địch của ngươi đấy chứ?” Hô Hàn Tà nhịn không được nhắc nhở y.

Tìm được một tảng đá lớn, phía trên có đầy cây cỏ, đem Hô Hàn Tàthả xuống phía sau cự thạch, để gã có thể ẩn núp được, gió lại không thổi tới nơi. Y hồi đáp, “Không quên a.”

“Vậy vì sao ngươi lại cứu ta?” ThấyTráng Quả chạy ra bê một bình gốm vào đây, Hô Hàn Tà hỏi y.

“Bởi vì ngươi thoạt nhìn không giống người xấu. À, đây là nước, cẩn thận đừng làm đổ, còn đây là dược vật, khi nào đau thì tự mình thay đi.” Tráng Quả buông bình gốm, lấy dược vật.

“Chỉ vì nguyên nhân đó mà ngươi cứu kẻ địch của mình?”

“Đối với ta thế là đủ rồi. Ngươi có phải kẻ địch của ta hay khôngkhông quan trọng, quan trọng là… ta không muốn thương tổn người khác.” Tráng Quả nhìn sắc trời, đã qua một canh giờ rồi, phải nhanh chóng trở về thôi.

“Ha ha… Ha ha ha!” Hô Hàn Tà hào sảng cười ha hả, vừa cười vừa nói, “Ta thích ngươi! Chúng ta làm bằng hữu đi!”

Tráng Quả sửng sốt, “Ngươi… cùng với ta làm bằng hữu?”

“Sao? Chướng mắt ta là đồ dã dân thiếu văn minh hay sao?”Cốc Lễ vươngHô Hàn Tà mất hứng. Tuy là mình nhất thời hứng khởi, nhưng gã cũng rất ít khi kết giao với người khác, không ngờ bây giờ lại còn kết giao với địch nhân của mình nữa!

“Không! Không phải! Ta… là, là không ngờ ngươi lại nguyện ý làm bằng hữu với ta. Ta… Ta, chưa từng có người nói muốn kết giao bằng hữu với ta…” Tráng Quảvừa cao hứng, nhưng cũng rất bi ai.

“Sao lại không có ai muốn làm bằng hữu với ngươi? Người tốt như ngươi ấy, nếu ngươi là nữ nhân thì ta đã thú ngươi làm Vương phi của ta rồi.” Hô Hàn Tà thốt ra.

Tráng Quả đỏ mặt, “Cám ơn ngươi, ta rất cao hứng. Ngươi, thật sự cùng với ta tương giao sao? Ta…chỉ là nô bộc mà thôi.”

“Ta quản ngươi là cái gì! Nô bộc cũng là người, giống như ngươi biết rõ ta là kẻ địch của ngươi, còn cứu ta, đương nhiên không quan hệ gì đến thân phận cả. Nếu ngươi không tin, ngay bây giờ chúng ta dập đầu kết bái, làm dị huynh đệ dị tộc(huynh đệ khác tộc, không chung dòng máu). Đến, đỡ ta đứng lên, nếu không kết bái với ta chính là khinh thường ta!” Hô Hàn Tà hưng trí tăng cao. Gã bắt đầu thích Hán nhân thành thật thiện lương này, cho dù y chỉ là một bộc nhân thì gã cũng muốn kết giao với y.

Bất đắc dĩ, Tráng Quả đành phải nâng gã dậy, ngẩng đầu nhìn trời, cúi lạy đất bằng, trao đổi tên tuổi dòng họ, dập đầu làm huynh đệ kết nghĩa.

Cẩn thận đỡHô Hàn Tà nằm xuống, tâm tình Tráng Quả vô cùng kích động. Đã lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên y có bằng hữu ngang hàng. Tuy người này là kẻ địch của y, có lẽ ngày mai sẽ đao phạt tương kiến (gặp nhau là chém giết), nhưng bây giờ y vẫn vô cùng cảm động.

Hô Hàn Tà nắm tayTráng Quả, mỉm cười nói, “Nếu chúng ta không phải địch nhân thì tốt rồi, như vậy ta có thể mời ngươi đến thảo nguyên rộng lớn, cùng ta thưởng thức phong cảnh đại mạc, ngươi nhất định sẽ thích.”

“Nếu ngươi là Thiền VuHung Nô thì tốt rồi!” Tráng Quả cảm thán “Như vậy sẽ không có chiến tranh, ta cũng có thể cùng ngươi quang minh chính đại lui tới. Ngươi biết không, ngươi là bằng hữu đầu tiên của ta… Ta… Ta không muốn mất ngươi!” Nói xong, mang theo ánh mắt không nỡ chia lìa chăm chú nhìn Hô Hàn Tà.

Nhìn lại đôi mắt trong sáng trên gương mặt trung hậu của Tráng Quả, Hô Hàn Tà âm thầm hạ quyết định, gã cũng không muốn mất người đã cứu tính mạng gã, chỉ cần ở bên cạnh y, khiến gã cảm thấy chưa từng có bằng hữu nào làm gã thoải mái ấm áp như người này. Gã quyết định chờ thương thế tốt hơn một chút, nhất định phải làm chuyện gã đã muốn làm từ lâu nhưng vẫn chưa làm được.

Tráng Quả lưu luyến không nỡ rời bằng hữu đầu tiên của mình, nhưng vẫn phải mang theo lo lắng mà rời khỏi Hô Hàn Tà, về đại doanh chinh bắc quân.

…

Tiến vào trướng bồng của tướng quân, Tráng Quả lập tức bị Chấn Nhân đang lo lắng ôm chầm lấy. “Ngươi đi đâu? Sao bây giờ mới trở về? Có phải gặp địch quân hay không? Hay là đụng phải gió lốc? Có bị thương không?” Nói xong, cũng không để ý đến ánh mắt đầy vẻ hứng thú của các tướng lĩnh ở đó, kiểm tra khắp toàn thân Tráng Quả xem y có bị thương chỗ nào không.

Tráng Quả ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, giãy khỏi hai tay làm càn của Chấn Nhân, cúi đầu nói, “Ta bị lạc đường, cho nên về trễ. Thực xin lỗi, đã để mọi người lo lắng.”

“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi! Ngươi nói đúng không, tướng quân!” Ô Triển khoanh tay ngang ngực, cười hì hì nhìn Chấn Nhân.

Chấn Nhân trừng mắt liếcÔ Triển một cái, quay đầu nói với Quả Quả của hắn, “Ngươi đi xuống nghỉ ngơi trước đi! Chiến dịch hôm nay, ngươi không cần đi ra.”

“Vì sao?! Ta, ta muốn đi! Ta không mệt, thật.” Tráng Quả vừa nghe Chấn Nhân không cho y tham gia đại chiến dịch lần này, không khỏi sốt ruột lo lắng. Sao y có thể để một mình Chấn Nhân xông ra chiến trường, còn mình chỉ có thể ở lại phía sau chờ tin tức được chứ.

“Không được! Rất nguy hiểm! Ngươi một chút kinh nghiệm thực chiến cũng không có, nếu có cái gì… Tóm lại không được!”

“Cho ta đi đi, ta biết ngươi lo lắng cho ta, nhưng ta cũng lo lắng cho ngươi a!” Thanh âm nói chuyện của Tráng Quả càng ngày càng nhỏ, đến câu sau khôngnghe được gì nữa.

Nhưng Chấn Nhân thính tai vẫn nghe được, nhất thời mặt mày hớn hở, Quả Quảcủa hắn bắt đầu học được cách thổ lộ tâm tìnhrồi a. Nhưng hắn vẫn không thể để y lên chiến trường được, đao kiếm không có mắt, nếu có gì xảy ra thì có hối cũng không kịp.

Chấn Nhânnghiêm mặt, nói “Ngươi ở phía sau đợi cho ta! Nếu nghe được tin ta tử trận thì ngươi cứ tự sát theo cũng được, cùng đến Hoàng tuyền với ta. Tóm lại, ta sẽ không trơ mắt nhìn ngươi xảy ra chuyện gì đó trước mắt ta!”

“Nếu ta đi chậm, tìm không thấy ngươi thì phải làm sao?” Tráng Quả không hề nghĩ ngợi, không để ý đến câu mình vừa nói tỏ ý gì.

Ô Triển cùng các vị tướng lĩnh mở lớn mắt. Không ngờ Tráng Quả da mặt mỏng mà cũng có thể nói ra lời kinh thiên đến thế này! Không biết đại soái của bọn họ nghe thấy sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Lập tức, ánh mắt nhất tề quét về phía Tiêu Đại tướng quân.

Chấn Nhânchưa nói gì cả, chỉ lệnh cho chư vị tướng lĩnh một lần nữa thảo luận lại chiến thuật hôm nay; đồng thời cũng bảo Tráng Quả vào thảo luận luôn.

Ô Triển cùng các vị tướng lĩnh nhìn thấy phản ứng củaChấn Nhânvẫn bình thường, không khỏi cảm thấy thất vọng, còn tưởng rằng có thể thấy một hồi diễn thiên cổ tình yêu trướcđại chiến, thả lỏng tinh thần chứ – Ai! Đại tướng quân không chịu phối hợp a!

## 36. Chương 36

Trái ngược với cuồng phong gào thét, cát vàng mù mịt đầy trời hôm qua, không trung hôm nay sáng sủa không một gợn mây, không khí xung quanh tràn ngập khí tức tiêu điều xơ xác, tất cả đều là sự tĩnh lặng ghê người.

Đột nhiên, thanh âm hùng tráng vang lên, xé ráchsự yên tĩnh phía chân trời, dự báohuyết chiến đã đến, mười vạn đại quân chinh bắc đánh thương hô to — “Sát! Sát! Sát!”(giết)

Chiến thư đã hạ, hai quân đối chọi!

Chấn Nhânmặc chiến bào đại soái, uy phong lẫm lẫm ngồi trên lưng Hỏa Diễm, cầm trong tay cờ hai màu. Trận chiến hôm nay phân thành hai mũi tiến công: xa công (chiến xa) và nhân công (binh sĩ bình thường). Xa công hắc kì(cờ đen), nhân công hồng kỳ(cờ đỏ). Chấn Nhân phất cờ, cờ lớn trên tay hắn vừa động, tức khắc cờ của đại quân cũng phất theo.

Tay trái cầm hắc kìnhấc lên cũng là lúc Chấn Nhân mở miệng nói với Tráng Quả bên cạnh, “Ngươi không cần tìm ta, vô luận ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi tìm ngươi.”

Tiếng dứt, hắc kì phất lên!

Vạn xe mạnh mẽ tiến lên, nhảy vào trận địa địch.

Xe vừa lên, ngựa cũng theo sát.

Một xe bốn ngựa, bốn ngựa to lớn.

Quyết liệt tiến lên, cung tiễn sẵn sàng.

Xạ thủ bên cạnh, trợ giúp giương cung

Bốn ngựa đã đóng, hai ngựa không ở

Không rong ruổi, bỏ tên như phá

Tiếng ngựa hí vang, cờ từ từ phất

Phá trận công địch,không vững không diệt!

Thấy trận địa địch đã loạn, Chấn Nhânphất hồng kỳ, giơ cao bảo kiếm, nhìn trời thét dài —”Thề quét sạch Hung Nô, giết hết vạn địch Hồ trần ! Sát —”

“Thề quét sạch Hung Nô không đoái thân, giết hết vạn địch Hồ trần! Sát —” Vạn quân chinh bắc hô to theoChấn Nhân, xông vào trận địa. Khí như sấm, thế như hồng thủy! Trong nhất thời chỉ thấy: máu và giáp vũ lộng, vang động như sấm trên sơn xuyên (sơn xuyên: sông núi, ý chỉ khí thế rất dữ dội).

Hai bên lao vào nhau, thịt rơi máu đổ, nhận bào không nhận người(chỉ dùng áo bào để nhận biết địch ta, không thể dựa vào mặt người)! Đoạn chi phá tràng, thảm hào chấn thiên (đâm thủng bụng, tiếng gào khóc thảm thương chấn động cả trời)!

Sau này, Đại Á hoàng triều lấy ghi lại rằng:

Thao ngô qua hề bị tê giáp, xa thác cốc hề đoản binh tiếp;

Tinh tế nhật hề địch nhược vân, thỉ giao trụy hề sĩ tranh tiên;

Lăng dư trận hề liệp dư hành, tả tham ế hề hữu nhận thương;

Mai lưỡng luân hề trập tứ mã, viên ngọc phu hề kích minh cổ;

Thiên thì đỗi hề uy linh nộ, nghiêm sát tận hề khí nguyên dã;

Xuất bất nhập hề vãng bất phản, bình nguyên hốt hề lộ diêu viễn;

Đái trường kiếm hề hiệp tần cung, thủ thân ly hề tâm bất trừng;

Thành ký dũng hề hựu dĩ vũ, chung cương cường hề bất khả lăng;

Thân ký tử hề thần dĩ linh, tử hồn phách hề vi quỷ hùng.

(đại khái nó là thế này này, ta chỉ dịch ý thôi nhá, không thành thơ được a TT\_TT

Cầm giáo thương sắc bén, đoản binh đón nhận,

Cờ như mây che rợp trời, tên đến chiến sĩ lao lên

Qua hơn trăm trận, trái phải đều là đao thương

Gió thổi bốn phía, giúp ngọc phu kích minh cổ (phu: dùi trống- đời xưa dùng trống để làm hiệu tiến binh, cho nên lúc nào thái bình vô sự gọi là phu cổ bất minh. Ở đây ý là qua trận này thiên hạ sẽ thái bình)

Trời nổi cơn thịnh nộ, giết hết vùng nguyên dã (vùng đồng bằng hoang dã, ý chỉ quân Hung Nô)

Một đi không về, đường bình nguyên bất chợt xa xôi

Mang trường kiếm cắp tần cung, đầu lìa khỏi thân cũng không biết sợ

Vừa dũng cảm vừa oai vệ, kiên cường không thể vượt qua

Thân chết đi được xưng như thần, hồn phách mất cũng là quỷ hùng (con quỷ anh hùng???)

Trận chiến đại phá Hung Nô – quân của Tả Hiền vương, diệt hơn ba vạn quân Hung Nô, đoạt được ngựa, trâu bò cừu dê hơn trăm vạn con.

Trong vòng một năm, Đại Á hoàng triều từ năm Hòa thứ hai mươi hai đến năm Hòa thứ hai mươi ba,Chấn Nhân dẫn dắtquân chinh bắcchiến đấu vớiMạo Đônthống lĩnhquân Hung Nô, tổng cộng trải qua ba trận đại chiến.

Lần đầu tiên truy sátTả Hiền vươngthống lĩnh Hung Nô, đánh cho chúng chạy tán loạn tới tận tây bắc. Lần thứ hai truy sátquân bắc Hung Nô tới Điền Nhan Sơn – Triệu Tín thành, lấy được ngựa trâu bò cừu dê hơn trăm vạn con; sau đó quân Hung Nô vừa thấy người cầm binh là Chấn Nhânliền không dám đánh nữa, lập tức chạy thoát thân. Lần thứ ba, Tiêu Chấn Nhân lấy hơn hai nghìn đại quân, đại phá quân của Thiền Vu, đuổi tới tận Hàn Hải (ngày nay là hồ Baikal thuộc sa mạc Gobi)mới quay về. Trận chiến này lấy được mấy trăm ngàn súc vật. Từ đó về sau, Hung Nô bị đuổi đến tận Mạc Bắc.

Tiêu Chấn Nhânthống lĩnh quân chinh bắc toàn thắng, đuổiHung Nô tới tận Mạc Bắc, khiến Hung Nô mất đi đồng cỏ và nguồn nước màu mỡ ở Hà Tây, kinh tế bị tổn thất lớn. Việc này khiến dân Hung Nô vừa theo đại quân của Thiền Vu Mạo Đôn rời khỏi, vừa bi thương xướng, “Ta mất Kì Liên sơn, khiến lục súc ta không sinh sôi; ta mất Yên Chi sơn, làm giá phụ ta vô nhan sắc.”

(ý ở đây là: Kì Liên sơn là đồng cỏ màu mỡ, mất Kì Liên Sơn thì gia súc không còn nơi màu mỡ để sinh sống nữa; Yên Chi sơn là vùng giao thương của Hung Nô và Đại Á, mất Yên Chi sơn thì dân Hung Nô không làm ăn buôn bán được với Đại Á, do đó vợ/nàng dâu… cũng không thể có phấn son để trang điểm, ví với cuộc sống túng thiếu sau này.)

Tháng sáu năm Hòa thứ hai mươi ba, Hung Nô bị chia rẽ, Thiền Vu Mạo Đôn chết, thê tử thứ hai của gã – Cừ thị cùng với Tả Hiền vương Đồ Kì hợp mưu, cùng với đám Hữu chủ nô lệ Hung Nô giúp đỡ Cù Đê lên làm Thiền Vu. Nhưng Cù Đê lại là người bạo ngược hiếu sát, mạnh mẽ trưng binh muốn tấn công Đại Á hoàng triều một lần nữa, làm dấy lên bất mãn của những người dân Hung Nô muốn sống yên ổn hòa bình.

Tháng chín năm Hòa thứ hai mươi ba, chủ nô quý tộc của Tả địa chủ cùng dân chúng bình thường giúp đỡ Cốc Lễ vươngHô Hàn Tàlên ngôi Thiền Vu, điều binh đánh bại Thiền Vu Cù Đê, khiến Cù Đê phẫn nộ mà tự sát.

Thiền Vu Hô Hàn Tà trở lại Thiền Vu đình(nơi ở của Thiền Vu, tương đương cung điện của vua), giải tán binh lính, dâng thư cho Chính Hoàng tỏ ý thần phụcĐại Á hoàng triều, điều kiện là không xâm phạm lẫn nhau, đồng thời để người Hung Nô duy trì pháp luật và quân chế của mình. Chính Hoàng nhận được thư thì mừng rỡ, tuyên (cho gọi) Hô Hàn Tà Thiền Vu vào kinh thụ phong, chính thức ký kết điều ước.

…

Tháng mười năm Hòa thứ hai mươi ba, vẫn là ngoài Nhạn Môn Quan, bên ngoài đại doanh nơi đại quân chinh bắc đóng quân, hồ nhỏ khuất giữa cây cỏ rậm rạp trong rừng.

Chấn Nhân đang hôn môi Quả Quả của hắn.

Giữa vô số lần hoan ái, hắn vô tình phát hiện khi môi lưỡi giao nhau ngọt ngào phiếm tình thế nào, hắn liền mê mẩn việc hôn môi với Quả Quả. Ngoại trừ việc thân mật khắng khít huyết nhũ giao hòa, chủ yếu nhất vẫn là hắn thích nhìn y bị mình hôn đến mê mẩn vui sướng, cả người đều mềm nhũn dựa vào \*\*\*g ngực mình không thể nhúc nhích. Quả Quả lúc này đúng là bộ dáng mềm nhũn vô lực.

“Ngô… Ưng… Đừng náo loạn, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về. Sáng mai còn phải nhổ trại về kinh a.” Tráng Quảđẩy đẩy cái đầu trên người mình ra, bất đắc dĩ nói.

Như không nghe thấy, Chấn Nhânlại kéo vạt áoQuả Quả vừa mới khép lại, lấy tay vuốt ve \*\*\*g ngực dày rộng của y.

“Chấn Nhân!” Bị nắm đầu nhũ,Quả Quả quát to một tiếng, đáng tiếc không có chút tác dụng cảnh cáo nào, ngược lại làm cho động tácChấn Nhâncàng lúc càng lấn tới.

Dứt khoát cởi áo Quả Quả xuống, cố định nơi cổ tay y, để áo quấn chặt giam cầm hai tay, để hai tay y không thể quấy nhiễu đến mình.

Môi in lên động mạch nơi cổ, cảm nhận sinh mệnh của Quả Quả. Quả Quả của hắn a, rất nhiều lần nguy hiểm đến nỗi hắn tưởng chừng đã mất y rồi!

Trượt xuống phần cổ, nơi có một vết thương do đao chém đã khép lại chưa được bao lâu, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lên. Một đao này là do Thiền Vu Mạo Đôn thấy hắn đang bận ứng phó với đám Hung Nô đang vây xung quanh mà đánh lén lên lưng hắn, không ngờ Quả Quả lại nhảy ra chặn lấy.

Còn vết thương ở sườn này là do Quả Quả của hắn muốn cứu Chấn Nam suýt bị giặc bắt làm tù binh, không quản thân mình mà lưu lại.

Còn miệng vết thương hình củ ấu này, là khi hắn xung phong vào trận địa, Quả Quả vì khôngđể cho lưng hắn phải chìa ra cho địch, cam nguyện làm tấm chắn sau lưng cho hắn, sau lại bị Tả Hiền vương bắn bị thương.

Còn…

Dùng môi đếm số vết thương trên người Quả Quả, Chấn Nhân đau lòng khó nhịn.

Chính mình tuy đã vìTráng Quả lấy máu thay y báo thù, nhưng chỉ có thế thôi thì không thể làm nguôi phẫn nộ trong lòng hắn.

Có toan tính với địch, cũng có toan tính với mình – nhưng vì sao lại không thể bảo vệ y tốt hơn?!

Miệng vết thương đã khép lại, không biết vì sao lại trở nên mẫn cảm dị thường, phàm là nơi bị Chấn Nhân liếm qua lại trở nên tê dại ngứa ngáy đến khó hiểu. Cái loại cảm giác này làm Tráng Quả muốn đưa tay ra gãi, nhưng lại bị áo quấn chặt không thể động.

Hô hấp của Tráng Quả càng ngày càng nặng, y phát hiện mình ngày càng không có cách nào chống cự lại cảm giác Chấn Nhân gây ra cho mình.

Không biết từ khi nào thì bắt đầu, cảm giác khó chịu đau đớn lúc hắn tiến vào khi trước, giờ cũng đã trở nên không phải không thể chịu được. Khi Chấn Nhân vuốt ve y, từ nơi sâu dưới tiểu phúc sẽ dâng lên một cảm giác rung động. Khi Chấn Nhân đem y… ngậm vào miệng, y biết chính mình cũng có lúc điên cuồng như thế.

“Ưng…Đừng…”

“Quả Quả, ngày mai sẽ phải trở về, tối nay để chúng ta làm một lần cuối cùng ở đây nữa đi, đượckhông?” Tình cảm thương tiếc của Chấn Nhân không biết từ khi nào đã chuyển thành tính dục, bắt đầu dùng hạ thân mình cọ cọ Quả Quả, ngậm vành tai y, thì thầm dụ dỗ.

Cả lỗ tai đều bị Chấn Nhânngậm trong miệng,sức chống cự dư thừa của Quả Quả nãy giờ biến mất không còn tăm hơi bóng dáng.

“Ngươi…Hôm qua ngươi cũng nói vậy… Sau đó lại làm cả một đêm. Ta… Ngày mai ta phải cưỡi ngựa… Không muốn ngồi trong xe ngựa… Ô… Tướng quân bọn họ sẽ cảm thấy kỳ lạ.” Quả Quả vẫn nghĩ rằngÔ Triểnvà những tướng lĩnh kia vẫn chưa biết quan hệ thực sự của mình và Chấn Nhân, sợ ngày mai mình không thể cưỡi ngựa sẽ làm bọn họ cảm thấy kì lạ, cố gắng cự tuyệt Chấn Nhân.

Đáng tiếc Chấn Nhân đã bị \*\*\* xông lên, không quản được nhiều như vậy. Cùng lắm thì mai hắn và Quả Quả cùng ngồi xe ngựa là được rồi…

“Từ từ, xe ngựa? Hắc hắc, đúng là chủ ý tốt!”

Nghĩ đến sau này cả ngày đường cũng có thể ở chung một chỗ với Quả Quả, ngươi nói ta nói, lại cùng làm ít chuyện vu sơn vân vũ… Chấn Nhân lập tức quyết định, ngày mai sẽ cùng Quả Quả ngồi xe ngựa quay về kinh.

“Không sao cả, ngày mai ta cùng ngươi ngồi trong xe là được. Ân? Đến, Quả Quả, nghe lời, nâng thắt lưng lên một chút, để ta cởi khố tử(quần) a.” Chấn Nhânrất thích giúp Quả Quả cởi y phục.

Mặc dù việc cởi y phục thế này chỉ làm ngày hôm sau mười phần có hết bảy tám phần không phải đường chỉ bị sút, chỉ là cố tình làm lượng công việc hàng ngày của Quả Quả nhiều lên mà thôi, làm cho y mỗi ngày đều vội đến mức không còn thời gian gây thiện cảm với những tướng lĩnh khác nữa.

“Ưng, ta thật sự không muốn phải…” Quả Quả nhìn Chấn Nhân như cầu xin tha thứ. Mỗi đêm đều như vậy, dù cho y có cường tráng đến đâu đi nữa cũng ăn không tiêu nổi a.

“Không đượckhông muốn!” Chấn Nhân bắt đầu giở thói, không thèm quản Tráng Quả có nguyện ý hay không, động thủ cởi khố tử của y.

Nói giỡn sao! Thời gian trước còn có thể đánh trận, có thể phát tiết nhiều tinh lực của mình; hiện giờ chiến sự đã hết, mỗi ngày lại chả có việc gì làm [chỉ có hắn mới cho rằng như vậy], bảo hắn làm sao chịu được mà không đi đụng đến Quả Quả ngon miệng như vậy chứ? Huống hồ vì để Quả Quả dưỡng thương một thời gian, hắn cũng chỉ có thể mỗi ngày sờ sờ y cho đỡ nghiện. Thật vất vả mới đợi được thương thế của y hoàn hảo, sao có thể không làm gì được?!

“Ưng…” Bị Chấn Nhândò xét tiến vào chỗ yếu hại, Quả Quảbiết có chống cự thế nào cũng khôngđược nữa, đành phải thả lỏng hạ thân cho hắn tiến vào.

…

Bờ hồ bên kia có một bóng người vừa lui tới, một ánh mắt lóe lên, nhìn chăm chú hai người đang dây dưa với nhau ở bờ bên này.

Vốn gã chuẩn bị vào kinh tấn kiến Chính Hoàng, muốn trước đó đến gặp Quả Quả – người đã cứu và kết bái làm huynh đệ với mình, người mà mình luôn nhớ đến trong lòng nhưng bởi vì trường kì chinh chiến mà vẫn không có cơ hội gặp được, nhưng gã không ngờ lại nhìn thấy cảnh này!

Người mị nhãn hàm xuân, hai gò má phiếm hồng, thấy thế nào cũng không giống Tráng Quảthành thật bình thường thiện lương kia là ai? Là huynh đệ Tráng Quả của gã mà lại nằm trong \*\*\*g ngực nam nhân, tùy ý để nam nhân làm những việc này sao? Là huynh đệ Tráng Quả của gã mà lại làm những chuyện chỉ có nam nữ mới có thể làm sao?

Tai nghe Tráng Quả cúi đầu rên rỉ, mắt thấy Tráng Quả bị nâng eo lên, dùng nơi nào đó của nam nhân nuốt cái gì đó của nam nhân khác… Cách lắc lư eo \*\*\* đãng kia… Gã đột nhiên nhớ tới chỗ gã đã từng gối đầu lên, hoàn toàn khác biệt với nữ tử; đó là cái đùi rắn chắc đàn hồi… Có phải sâu trong thân thể y cũng tuyệt vời như thế hay không…

Gặp quỷ! Ngươi đang nghĩ gì vậy!

Không ngờ mình lại nhìn nam nhân diễn đông cung sống như thế, làm nam tử bỗng dậy xuân mộng không khỏi ảo não. Vì sao lại nghĩ trong cơ thể Tráng Quảcùng mình kết bái kia lại tuyệt vời thế nào? Gã bị điên rồi sao? Hay là dục cầu bất mãn?

## 37. Chương 37

Nếu là thính lực bình thường của Chấn Nhân, người ở bờ bên kia chỉ cần vừa xuất hiện chắc chắn đã bị hắn phát hiện.

Nhưng đáng tiếc là, lỗ tai và các giác quan của hắn hiện giờ toàn bộ đều tập trung trên người Tráng Quả, căn bản không rảnh bận tâm đến mấy thứ khác, cho nên mới có thể để Cốc Lễ vương trước kia – hiện tại là Thiền Vu Hô Hàn Tà vốn võ công cũng không tệ đứng ở đó, xem từ đầu đến cuối màn biểu diễn đông cung đồ sống của hắn và Quả Quả thế này.

…

Hô Hàn Tà cực lực gạt bỏ cảm giác hỗn loạn trong lòng mình đối với Tráng Quả, cố gắng khôi phục bình tĩnh. Gã phải nhân lúc hai người chưa phát hiện mà rời khỏi nơi này.

Gã không muốn cho cái tên đang ôm Tráng Quả, Phiêu Kị Đại tướng quân chinh bắc đã giết chết rất nhiều tộc nhân của mình, biết chính mình đến tìm Tráng Quả. Gã cũng tin chắc rằng Tráng Quả cũng nhất định không đem chuyện kết bái với mình nói cho cái tên vô tâm vô phế, lãnh huyết háo sắc kia.

Lặng lẽ rời khỏi, đợi đến khi rời khỏi vùng cây cỏ rậm rạp quanh hồ nhỏ khoảng chừng ba dặm, Hô Hàn Tàhuýt sáo, gọi con ngựa của mình ra, xoay người nhảy lên.

Ngay khi gã ra roi chạy như điên, trong đầu bỗng nhiên hiện lên câu màTráng Quảđã nói khi cùng hắn kết giao ngày đó, “Ta chỉ là nô bộc mà thôi…”

Nô bộc? Hay là…

Nếu Tiêu Chấn Nhânthật tâm đối đãi Tráng Quả, coi y như ái nhân, sao Tráng Quả lại tự nhận mình chỉ là nô bộc? Nếu không phải y cho rằng mình chẳng có chút giá trị nào trong mắt Tiêu Chấn Nhân, tại sao có thể cho rằng như vậy?

Chẳng lẽ Tiêu Chấn Nhânchỉ là đùa bỡn Tráng Quả? Hay là Tráng Quảbị bắt buộc, không thể không hầu hạ Tiêu Chấn Nhân?

Đúng vậy! Nói không chừng chuyện đó thật sự là như vậy!

Trên chiến trường vốn đã thiếu nơi phát tiết, chỉ có quân kĩ là có thể giúp phát tiết, nhưng những nữ nhân như thế khôngbiết đã bị bao nhiêu binh lính đè qua. Thân là Đại tướng quân như Tiêu Chấn Nhân, nhất định là khinh thường chạm vào những nữ tử như vậy. Như vậy, thân là nô bộc bên cạnh hắn, Tráng Quả đương nhiên sẽ thành mục tiêu tốt nhất giúp hắn phát tiết! Tính tình Tráng Quả lại thành thật như vậy, cho dù có bị sử dụng như nữ nhân cũng sẽ không phản kháng lại chủ nhân của mình; nhất là với tính tình thiện lương như y, chắc chắn sẽ không đi nói bậy chuyện của hắn.

Nhất định là như vậy! Nhất định là Tiêu Chấn Nhân bắt buộc Tráng Quả cùng hắn làm mấy chuyện đó.

Có đánh chết Hô Hàn Tà thì gã cũng không tin Tráng Quả cam tâm tình nguyện trở thành thứ thay thế nữ nhân. Tiêu Chấn Nhân, ngươi thật đê tiện! Tuy ngươi giết ngàn vạn tộc nhân của ta nhưng cũng không để binh lính quấy rầy dân chúng Hung Nô, ta mới coi ngươi như anh hùng. Không ngờ ngươi lại làm chuyện này! Không ngờ ngươi lại dùng cách này để khi dễ làm nhục huynh đệ kết nghĩa của ta!

Tưởng tượng đến Tráng Quảbây giờ, có lẽ là đang khóc thầm nhận hết những tra tấn đùa bỡn của Tiêu Chấn Nhân, Hô Hàn Tà kéo cương ngựa trở lại.

Nhưng nếu mình quay trở lại thì sau này Tráng Quả phải làm sao? Võ công gã không bằng Tiêu Chấn Nhân, dù có đi chẳng nhữngkhông cứu đượcTráng Quả, ngoại trừ mình bị vũ nhục, Tráng Quả có thể cũng bị mình liên lụy.

‘Ta nên làm sao bây giờ?’Hô Hàn Tà cũng là người kiêu hùng, nếu không gã cũng sẽ không đoạt được đại vị Thiền Vu trong tay đám con cháu đông đúc của Mạo Đôn.

Mấy ý nghĩ chợt loé lên, gã đã định được chủ ý.

‘Tiêu Chấn Nhân, ngươi và ta sẽ gặp nhau tạikinh đô Đại Á hoàng triều! Tráng Quả, Hô Hàn Tàta lúc này thề, nhất định sẽ cứu ngươi khỏi hố lửa, cho ngươi được tự do, cho ngươi cuộc sống khoái hoạt trên đại thảo nguyên Mạc Bắc, để ngươi vĩnh viễn không phải làm nô bộc ti cung khuất (hèn mọn, khuất nhục, phải cúi người) cho người khác nữa!’

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày kế, chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân nhổ trại quay về kinh.

Dân chúng kinh thành từ khắp các đường lớn hẻm nhỏ chạy ra đón chào, tranh nhau nhìn mặt vị Đại tướng quân khải hoàn. Thậm chí ngay cả các thiên kim tiểu thư luôn luôn không ra khỏi đại môn cũng ngồi trong hương xa, bên cạnh là nha hoàn và bộc nhân đứng giữa dân chúng, thăm dò người trẻ tuổi từ năm ấy đã luôn lập công, giờ đã là Đại tướng quân đương triều – tiểu vương Tiêu phủ Tiêu Chấn Nhân.

Khi Tiêu Chấn Nhân ngồi trên Hỏa Diễm, phong tư hiên ngang, uy phong lẫm lẫm xuất hiện ở đường lớn kinh thành, đám người vây xem liền phát ra tiếng hoan hô như triều dâng. Thanh thiên đại lão gia của bọn họ đã đả bại đại quân Hung Nô, bảo vệ gia viên bọn họ – chinh bắc Đại tướng quân đã trở lại! Các thiếu nữ đang lúc tuổi thanh xuân nhìn thấy Chấn Nhân mỹ lệ lại không mất vẻ anh khí, khuôn mặt tuấn mỹ đến chức điểm thì bất chấp cái gì là thể diệncuồng thét chói tai, từ đó về sau liền bị tình cảm tương tư này quấy rối tâm hồn.

Nghiêm mặt, cả nụ cười mỉm cũng không, Chấn Nhânnhìn đám người kia như nhìn mấy kẻ điên, chỉ im lặng cưỡi Hỏa Diễm, bước vào tướng quân phủ mà Chính Hoàng ban cho hắn như là phần thưởng quân công.

Ô Triển nghiêng đầu, thấy Chấn Nhân còn nghiêm mặt như thế, không khỏi tâm sinh cười thầm.

Thật là, không phải là Tráng Quả rốt cuộc chịu không nổi cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngựa, trước khi vào kinh đã đuổi hắn xuống xe ngựa sao? Có cần phải chỉ vì chuyện nhỏ này mà tức giận từ sáng đến giờ không a?

Ai! Chỉ đáng thương cho Tráng Quả, lộ trình về kinhmột tháng này cũng chỉ có y mới chịu được. Buổi tối chắc chắn là đồng sàng cộng chẩm, bị ăn sạch đến không còn một mảnh, cả người đỏ đỏ tím tím xanh xanh; ban ngày còn phải ngồi chung xe chịu phong vũ với tên sắc ma ăn mãi không no. Dù có là người làm bằng sắt cũng không thể chịu được sức ép như vậy a! Tráng Quả, ngươi còn có thể chịu được đến tận hôm nay… Ô Triển ta kính nể ngươi rồi!

Mà trong lòng Chấn Nhân, mấy thứ này chỉ là chút việc nhỏ. Hắn đã nghĩ hết rồi, cùng Tráng Quả ngồi chung xe ngựa vào kinh thành, tức là miễn biến chính mình thành hầu tử (con khỉ, ý là diễn trò) cho người khác nhìn, lại có thể trước khi hồi tướng quân phủ biến Quả Quả thành mềm nhũn ôn nhu, chờ tiến vào phủ rồi là có thể lập tức trực đảo hoàng long cùng Quả Quả mây mưa thất thường một phen.

Mà hắn chẳng thể nghĩ tới, lá gan của Tráng Quảlại lớn đến thế, lấy lí do là dân chúng kinh thành đang chờ hắn, đá hắn khỏi tổ nhỏ yêu thương ấm áp mà hắn đã cẩn thận bố trí tỉ mỉ!

A! Ta rất tức giận a!

Nói tiểu vương gia Tiêu Đại tướng quân mang theo lửa giận ngút trời đi vào tướng quân phủ, đang chuẩn bị đi đến chỗ xe ngựa đem cái người tám chín phần mười đang ngủ bù kia khiêng vào phòng, đã bị thái giám nội cung chờ ở tướng quân phủ đã lâu kia chặn lại, vội vàng lấy thánh chỉ trong tay áo ra, triệu Chấn Nhân lập tức tiến cung yết kiến, làm Chấn Nhân vô cùng tức giận. Thánh chỉ này tới không phải lúc a!

Nghẹn một bụng hỏa, tướng quân phục cũng không đổi, cứ như vậy theo thái giám nội cung tiến cung gặp đương kim Thánh Thượng.

Dọc theo đường đi, thái giám nội cung không ngừng khen ngợi công trạngChấn Nhân, phiền đến mức hắn hận không thể ném tên thái giám này ra ngoài tường hoàng cung luôn cho rồi.

Khi sắp đến ngự hoa viên, chỉ nghe thái giám nội cung này còn không ngừng nói, “Tiêu tướng quân lần này lập công lớn trở về, Hoàng Thượng vô cùng cao hứng. Ngay cả các công chúa cũng bị Hoàng Thượng thỉnh tham gia tiếp phong yến đêm nay. Đương nhiên sau khi chính thức tiếp kiến tướng quân ở Kim Loan điện, còn có khánh công yến cùng bá quan văn võnữa; đương nhiên các công chúa không thể tham dự được. Ha hả, đành phải làm thêm một yến tiệc khác cho tướng quân đêm nay vậy… Ha hả! Mặt mũi tướng quân cũng lớn thật a, ngay cả các công chúa cũng muốn gặp tướng quân; nói vậy các công chúa đã nghe được tướng quân ngọc thụ lâm phong thế nào…”

Chấn Nhân nhíu nhíu mày. Tên cáo giàChính Hoàng này rốt cuộc muốn làm gì? Lão không phải chuẩn bị tống công chúa cho hắn, giúp lão giám thị hắn đấy chứ? Hừ, thật đúng là phiền toái!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Tịnh Thủy các, nơi Hoàng Thượng dùng để triệu kiến nội thần cùng những người trong hoàng tộc.

“Khởi bẩm Hoàng Thượng, Tiêu tướng quân ngoài điện yết kiến.”

“Tuyên.”

“Tiêu tướng quân thỉnh.” Thái giám nội cung xoay người, để Chấn Nhân vào trong yết kiến.

Đi vào Tịnh Thủy các,Chấn Nhân thu liễm biểu tình, vén vạt áo quỳ xuống, “Thần Tiêu Chấn Nhântham kiến Hoàng Thượng. Nguyện Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.”

“Miễn lễ, ái khanh bình thân. Người tới, ban tọa (lấy ghế cho ngồi).”

“Tạ ơn Hoàng Thượng.” Chấn Nhân ngồi xuống.”Không biết bệ hạ lần này gọi vi thần tiến cung là chuyện gì?” Chấn Nhân giả bộ hồ đồ.

Chính Hoàngkhông nói mà cười, “Ha ha! Tiêu ái khanh, trẫm cho gọi ngươi đến là muốn cho ngươi gặp một ngườitrước, nếu ngươi cũng có ý này, trên điện ngày mai liền tuyên phong. Ha ha!”

Mặc dù lời nói của Chính Hoàng vô cùng mập mờ khó hiểu, nhưng Chấn Nhân vẫn có thể hiểu được ý Chính Hoàng. Hừ! Lão cáo già này, nghĩ chỉ cần cho ta một công chúa là có thể lung lạc được ta sao? Nghĩ thật hay a! Nhưng không biết lão ta sẽ cho ta công chúa nào đây?

Làm bộ không hiểu lời Chính Hoàng, Chấn Nhân hỏi lại, “Không biết là vị đại nhân thần bí ấy là ai…”

“Ta không phải đại nhân nào cả, có lẽ trong mắt Tiêu tướng quân, bản cung chỉ là tiểu cô nương cũng không chừng.” Theo thanh âm thanh thúy như châu ngọc, từ bình phong phía sau Chính Hoàng đi ra chính là một nữ tử còn trẻ thiên kiều bách mị, thân mang cung trang bảy màu, xem tuổi tựa hồ chỉ khoảng đôi tám đôi chín mà thôi.

“Ha ha, sao ngươi lại tự mình chạy đến đây vậy? Tiêu ái khanh, đây là người trẫm muốn ngươi gặp trước, nữ nhi An Bình công chúa của trẫm, năm nay vừa tròn mười bảy tuổi, tính tình bướng bỉnh…” Chính Hoàng xem ra rất yêu thương sủng ái nữ nhi này.

An Bình công chúa đánh gãylời giới thiệu của Chính Hoàng, tự nói với Chấn Nhân, “Bản cung tên Ninh Dục, nghe đại danh Tiêu tướng quân đã lâu, vốn muốn gặp tướng quân một lần cho biết, hiện giờ gặp được Tiêu tướng quân, quả nhiên là người tài.” Nói xong liền khẽ nở nụ cười.

“Vi thần Tiêu Chấn Nhânbái kiến An Bình công chúa.” Chấn Nhân mặt không chút thay đổi nói.

ThấyTiêu Chấn Nhânkhông thèm liếc nhìn mình một cái,An Bình công chúa không khỏi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Từ lần trước nhìn thấy, nàng liền đem tình ý của nữ nhân đặt hết lên người nhi tử trẻ tuổi anh tuấn của Tiêu vương, bây giờ cách hơn một năm mới gặp lại, thấy Tiêu Chấn Nhân lại không khỏi vì khí phách lãnh liệt của hắn mê hoặc thêm lần nữa. Thấy Tiêu Chấn Nhân tựa hồ không có cảm giác gì với mình, không khỏi nghĩ, ‘Bản cung không có mị lực đến vậy sao? Hay là trong lòng ngươi đã có ai khác rồi? Nhưng ta chưa bao giờ nghe qua a…’

An Bình công chúahướng mắt đến phụ vương Chính Hoàng của nàng.

Chính Hoàngthấy thế, khẽ gật đầu với nàng, ý bảo nàng cứ yên tâm. Mở miệng nói với Chấn Nhân, “Tiêu ái khanh, lần này ngươi có công bình định Hung Nô, trẫm đang nghĩ làm thế nào mới ban thưởng xứng đáng với công trạng của ngươi. Vừa nãy, Ninh Dục đến gặp trẫm, nói muốn gặp ngươi. Trẫm hỏi nàng vì sao, mới biết thì ra ngươi đã từng cứu ái nữ của trẫm.Ninh Dục từ khi đượcngươi cứu, mặc dù không biết thân phận thật của ngươi, nhưng từ miệng những người khác biết đại khái người cứu mình là Tiêu ái khanh, vẫn nói với trẫm muốn gặp ngươi một lần. Bây giờ gặp lại, ha ha! Ninh Dụcrất vừa lòng với nhân phẩm của ngươi, nếu Tiêu ái khanh vẫn chưa hôn giá(đính hôn), vậy trẫm muốn trên đại điện Minh Nhật, mang hòn ngọc quý trên tay trẫm – An Bình công chúa tứ hôn cho ngươi, không biết ý Tiêu ái khanh thế nào?”

## 38. Chương 38

Nghe ra trong ngữ điệu củaChính Hoàngcó quyết tâm bắt buộc, Chấn Nhân biết mình phải đưara quyết định trọng đại cho tương lai sau này của mình.

Thanh thanh giọng, Chấn Nhân dùng giọng nói cực kì rõ ràng, “Khởi bẩm Thánh Thượng, có thể đượcThánh Thượng và công chúa coi trọng, vi thần tất nhiên là cực kỳ vinh hạnh.”

Chính Hoàng lộ ra nụ cười vừa lòng, An Bình công chúa cũng cảm thấy ngượng ngùng mà hơi cúi đầu.

“Nhưng việc chung thân thì vi thần đã hứa với người khác, cả đời này quyết không phụ lòng người. Vì vậy, chỉ có thể thẹn với sự yêu mến của thánh thượng và công chúa.” Chấn Nhânnói hết lời.

“Lớn mật!” Chính Hoàng vỗ long ỷ phẫn nộ quát; thầm nghĩ ‘Tiêu Chấn Nhân ngươi được lắm, cho ngươi làm phò mã, ngươi lại dám không muốn! Dám giáp mặt cự tuyệt ái nữ của trẫm! Dù có là phụ thân ngươi – Tiêu vương cũng không có lá gan này!’

“Hài nhi thỉnh phụ hoàng bớt giận… Tiêu tướng quân mới từ chiến trường trở về, khó tránh khỏi thể xác và tinh thần mệt mỏi, hiện tại nói với Tiêu tướng quân việc này cũng là không ổn. Không bằng cứ để cho Tiêu tướng quân hồi phủ suy nghĩ lại, sau này có bàn bạc lại cũng không muộn. Phụ hoàng…” An Bình công chúa kéo kéoống tay áo Chính Hoàng, như là cầu xin lại như là làm nũng.

Nàng không tin trên đời này có nữ nhân nào có thể so sánh với nàng, vô luận là địa vị, dung mạo, thậm chí là tài hoa. Nàng nghĩ Tiêu Chấn Nhân chỉ là nhất thời hãm vào tình cảm này, không muốn lưng đeo danh phụ bạc; nhưng chỉ cần hắn trở về, cân nhắc kĩ lưỡng, đương nhiên sẽ rõ ràng cái gì mới là tốt nhất cho hắn.

Mặt khác, chính nàng cũng chưa bao giờ nghe nói Chấn Nhân có khuê trung mật hữu(người bạn gái thân thiết, ý chỉ người trong lòng), hơn nữa đến nay vẫn chưa có hôn giá; nói vậy đối phương có lẽ không phải nữ tử dân gian mà là người trong thanh lâu. Chỉ cần nàng thám thính được đối phương là ai, xuống tay với nữ phương(nhà gái), tin chắc đối phương chỉ cần nghe được nàng đường đường là công chúa, lại được gả cho Tiêu phủ, chỉ sợ không cần nàng xuống tay thì đối phương đã tự động biến mất.Đến lúc đó lại nói chuyện tứ hôn cũng không muộn.

Nhiều lần nghĩ đi nghĩ lại, An Bình công chúa đã quyết định, ở tiếp phong yến đêm nay, nàng nhất định phải làm cho Tiêu Chấn Nhân lưu lại ấn tượng sâu sắc với mình, cho hắn biết mình không phải ở nội cung là nữ tử không hiểu biết gì cả. Nàng nghĩ, Tiêu Chấn Nhân từng là song khoa Trạng Nguyên, đương nhiên cũng có yêu cầu rất cao đối với bạn lữ (bạn đời).

Thấy sắc mặtChính Hoàng dần dần bình tĩnh lại, An Bình công chúa cũng không đểTiêu Chấn Nhân có cơ hội cự tuyệt, nhân cơ hội nói với ngoại nhân (người ngoài, ý nói người hầu), “Người tới! Bãi yến(mở tiệc)!”

Chỉ một hồi nửa canh giờ trong tiếp phong yến đã làm cho những người tham gia yến hội đều biết An Bình công chúa giỏi ca múa, có thể thi thiện đối(đối thơ), năng văn năng võ (có tài văn cũng có tài võ).

Bằng lương tâm nói, An Bình công chúa vô luận dung mạo hay tài học, quả thật đúng là nữ tử có thể làm khuynh đảo nam tử cả thành, chưa cần nói tới huyết mạch cao quý, địa vị tối cao của nàng. Nhưng người ngồi trong yến hội này mà vẫn một lòng nghĩ đến sau khi trở về nên xử lý Quả Quả của hắn thế nào –Tiêu Chấn Nhânmà nói, chỉ có ba chữ — không hứng thú!

Khi Chính Hoàng rốt cuộc tuyên bố vãn yến(tiệc tối) chấm dứt, Chấn Nhân tận lực làm thế nào để không mất đi lễ nghi mà gấp rút rời khỏi hoàng cung. Nhưng Chấn Nhân không biết, khi hắn chân trước rời đi, sau lưng Chính Hoàng liền sai người tuyên Tiêu vương đêm khuya tiến cung yết kiến.

Bỏ qua chuyện thương nghị giữa Chính HoàngvàTiêu vươngkhông nói đến.

Lại nói Chấn Nhân hoàn toàn không biết chuyện gì, trở về tướng quân phủ.

Vừa vào đến phủ, hắn liền ngây ngẩn cả người. Quả Quả rốt cuộc là ở gian phòng nào? Tướng quân phủ này cũng là lần đầu tiên hắn vào, căn bản là còn chưa biết phòng mình ở đâu nữa.

Khi hắn đang định tìm bộc nhân hỏi thì lại bị cái tên ngồi ở khách thính, đang bắt chéo chân đổi qua đổi lại, vừa nhìn là đã biết đang cực kì nhàm chán – Ô Triển tóm lại, liên tiếp truy vấn hắn, Chính Hoànggấp rút truyền hắn tiến cung như vậy là có chuyện gì?

Chấn Nhânmuốn mặc kệ gã, nhưng lại bị cuốn lấy không còn cách nào, biết không nói cho cái tên Ô Triển có lòng hiếu kì hơn bất kì ai này, có lẽ sẽ bị gã quấn lấy đến tận sáng hôm sau luôn, không còn cách nào mà đi tìm phòng của Tráng Quả nữa.

“Lão cáo già kia muốn đưa phần thưởng là tiểu hồ ly cho ta, bị ta cự tuyệt rồi.” Chấn Nhân thản nhiên nói.

“Không thể nào! Ngươi cứ như vậy cự tuyệt luôn? Không bị trách phạt hai mươi đình trượng? Nhìn không ra a, Chính Hoàng còn rộng lượng đến mức đó.” Ô Triển kinh ngạc, sau lại vui sướng khi người gặp họa, “Vì sao không muốn chứ? Công chúa đó a, có là ai cũng khôngthể ngờ sẽ có được vinh quang này a! Thế mà ngươi lại cự tuyệt… Ai, tổn thất nha! Đúng rồi, là vị công chúa nào? Bao nhiêu tuổi rồi? Có xinh đẹp không? Ôn nhukhông?”

Liếc nhìnÔ Triểnmặt tràn đầy hứng thú, Chấn Nhânmở miệng nói, “Ngày khác ta sẽ thượng tấu lên Chính Hoàng, rằng hộ quốc tướng quân Ô Triển của chúng ta vì nước vì dân cúc cung tận tụy, không tiếc bỏ qua nữ nhi tình hoài, cho nên đến bây giờ vẫn còn chưa thành gia lập nghiệp. Nghe thấy An Bình công chúa mạo mỹ nhân hiền(dung mạo đẹp đẽ, người hiền lương), sớm ái mộ không thôi, nếu Thánh Thượng cho phép, không ngại để công chúa hạ giá (gả cho, mang ý tôn trọng nhà gái, coi nhà gái cao hơn mình một bậc)gã, cũng coi như tác thành cho một giai thoại. Ngươi thấy thế nào?”

“Ngươi bảo ta thú công chúa? Chấn Nhân — ngươi sao có thể như vậy! Người ta còn muốn tiếp tục ở bên cạnh ngươi, cống hiến sức lực cho ngươi, ngươi sao có thể đem thuộc hạ trung thực như vậy đẩy vào hố lửa? Người ta hảo thương tâm… Người ta muốn nói cho Quả Quả, nói ngươi chỉ vì công chúa mà khi dễ ta! Ô ô ô!” Ô Triển che mặt khóc lớn.

“Ngươi câm miệng cho ta! Không được nói với Tráng Quả chuyện này! Còn nữa, không được gọi y là Quả Quả! Ai cho ngươi gọi y như vậy? Chỉ có ta có thể kêu như vậy! Bây giờ ngươi mau cút về phủ hộ quốc tướng quân của ngươi đi! Đừng ở đâylàm phiền ta!”

Duỗi chân đá ghế dựa, xem ra là cái tên Ô Triển đến xem trò vui này không thể về ngay trong chốc lát được, hắn rốt cục nhịn không được quát, “Tráng Quả ở đâu?!”

Duỗi ngón tay thô to ra, Ô Triểngiữ nguyên sắc mặt, mơ hồ nói, ““Ở trong xe ngựa.”

“Cái gì?”Chấn Nhân xoay người đến chỗ xe ngựa ở hậu viện, bỏ lại một câu, “Nhớ phải chuẩn bị; kế hoạch phải tiến hành sớm một bước.”

“Đã biết…” Từ xa, Ô Triển hồi đáp.

Mở cửa xe ngựa ra, quả nhiênTráng Quảvẫn đang ngủ say trong đó. Nhìn y ngủ say đến thế, ngay cả khi phía trước có người đến cũng không có chút cảnh giác nào.

Chấn Nhân tiến vào thùng xe, thuận tay đóng cửa xe lại. Bất chấp tất cả, hắn áp cả người mình lên người Tráng Quả.

“Ta xem ngươi còn ngủđược nữa không!”

“Ô oa!” Tráng Quả bị ép tới hét thảm một tiếng, từ mộng đẹp tỉnh lại.

“Chấn Nhân, ngươi…” Tráng Quảcó ý muốn đẩy ngườiở trên người mình đang ra sức nhào nhào nắn nắn.

“Quả Quả — ngươi cũng không để ý đến ta! Ta đã trở về, ngươi cũng không đi ra nghênh đón ta, lại tự mình một người trốn ở chỗ này ngủ đến say sưa như thế! Ta cắn!”

“Oa! Đau quá!” Tráng Quả hoàn toàn không hiểu cái này cũng là một loại tán tỉnh, không chút tình sắc mà hô đau.

“Đau? Đau mới tốt! Như vậy ngươi mới có thể nhớ kỹ, giờ giờ khắc khắc lúc nào cũng phải nghĩ đến ta. Nghe chưa? Tự cởi y phục của mình ra, tự chọn chỗ cho ta cắn một miếng; nếu thế thì đêm nay thượng ngươi sẽ khiến cho ngươi thoải mái lên trời luôn. Nếu ngươi không nghe lời, hừ hừ! Ngươi cứ chờ đó đi!” Chấn Nhânvô lại nói với Tráng Quả.

“Chấn Nhân… Đừng như thế được không? Ta thật sự rất mệt, rất muốn ngủ… Đêm nay ngươi cho ta ngủ tròn giấc đượckhông?” Tráng Quả cầu xin tha thứ.

Bây giờ y thực sự không thích hợp để vận động kịch liệt gì gì đó. Một tháng trời buông thả cho dục vọng chiếm hữu, đã làm thắt lưng y vừa mỏi vừa đau, mà thê thảm nhất là… cái chỗ kia a.

“Không được!” Chấn Nhân bốc đồng một hơi liền cự tuyệt, lập tức lại dùng thanh âm mềm nhũn trầm thấp dụ dỗ, “Quả Quả tốt, Quả Quả ngoan, ngươi đáp ứng ta đi! Hôm nay ngươi đã ngủ cả ngày rồi, coi như tối nay theo bồi ta đi, đượckhông? Người ta thật cô đơn a… Quả Quả—” Nói xong, liền xuất tuyệt chiêu, ôm lấy Quả Quả cuồng thân(hôn điên cuồng).

Nhẹ nhàng cắn môi dưới Quả Quả, đồng thời còn đem đầu lưỡi của mình vói vào miệng y; cũng không vội vã đuổi theo thứ đinh hương kia mà khi nặng khi nhẹ liếm quanh vòm miệng, khi thì âu yếm một chút phần lợi.

Cảm giác tê tê ngứa ngứa từ miệng truyền đến làm Quả Quả vô cùng khó chịu. Y liều mạng nghĩ cách làm lưỡi Chấn Nhânrời khỏi miệng mình, không ngờ ngược lại còn bị hắn quấn lên. Một hồi điên cuồng liếm hút làm Quả Quả chân tay mềm nhũn, buông lỏng không chống cự nổi nữa.

Chấn Nhân lấy tinh thần tiến công truy sát hai nghìn quân Hung Nô chuyên chú công thành phá trận trên người Quả Quả, đến khi làm cho công kích của y không còn chút khí lực, tùy ý mình tham lam muốn làm gì thì làm.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày hôm sau, Chấn Nhân hỏi rõ bộc nhân, ôm Tráng Quả đang ngủ say ra khỏi xe ngựa, đưa đến phòng mình đã được thu xếp xong, cùng với Ô Triểnkhông biết đã nghỉ ngơi ở chỗ nào trong phủ, hai người cùng nhau vào triều yết kiến Chính Hoàng.

Lúc này, Tráng Quả ở trong phòng tướng quân, ngủ say trên giường của tướng quân.

Lúc này, Tiêu vươngvì nghe lời lão phu nhân nói xong, vì muốn xác định lời bà nói là thật hay giả, chạy tới tướng quân phủ của nhi tử mình – Tiêu Chấn Nhân.

Lúc này, Thiền Vu Hung Nô – Hô Hàn Tà đang đứng ngoài Kim Loan điện chờ đợi tuyên triệu.

Lúc này, An Bình công chúa tự mình di giá đến Tiêu phủ, chuẩn bị xem xét Tiêu phủ, thuận tiện thám thính xem Tiêu Chấn Nhân có tình nhân thật hay không.

Lúc này, Chấn Nhân đang ở trong Kim Loan điện nhận những lời chúc tụng của văn võ bá quan; đồng thời chính thức đề xuất với Chính Hoàng, tênnhững tướng lĩnh lục phẩm trở lên đã hi sinh trong trận chiến lần này, trong đó có huynh đệ của hắn — Tiêu Chấn Vũ vàTiêu Chấn Nam.

## 39. Chương 39

Đột nhiên, Tráng Quả bị sợ hãi làm tỉnh.

“Bên ngoài sao lại ồn ào như vậy? Xảy ra chuyện gì? Đây là chỗ nào? Sao ta lại ngủ ở đây? Chẳng lẽ Chấn Nhân ôm ta tới đây?” Nghĩ đến chuyện có lẽ người khác đã thấy mình bị Chấn Nhân ôm vào ngực, Tráng Quả xấu hổ đến mức không dám ra ngoài gặp người nữa.

Rầm! Cửa bị người đẩy ra.

“Ai?” Tráng Quảkhoác vội y phục lên người, sau khi thấy rõ người tới, lập tức sửng sốt.

“Vương gia…”

Tiêu vương chính mắt thấy cả người Tráng Quả chỉ khoác một cái áo đơn, mà trên giường còn có áo của nhi tử ông nửa vắt nửa buông. Hơn nữa xuyên qua vạt áo mở rộng trên người kia, có thể thấy rõ đầu nhũ sưng đỏ, lộ ra vô cùng \*\*\* ô. Hồng ấn kia, vừa nhìn là biết chắc chắn là dấu răng cắn. Không cần người khác giải thích, ông liền hiểu được cái này nghĩa là gì.

Tức giận đến run rẩy cả người, Tiêu vươngchỉ vào Tráng Quả, ngữ có vẻ run rẩy âm địa nói, “Ngươi, tiện nô này! Mặt mũi Tiêu phủ ta đều cho ngươi làm mất hết! Người tới! Bắt y về nghiêm trị cho ta!”

“Vâng!” Thiếp thân hộ vệ bên người Tiêu vươnglên tiếng trả lời.

Một linh cảm mạnh mẽ làm Tráng Quả bừng tỉnh, vội vàng tìm kiếm y phục, muốn che thân thể mình lại. Nhưng ngoại trừ ngoại y mà Chấn Nhân tùy ý khoác lên cho y lúc trước, những y phục khác đại khái đều để trong tủ y phục ở góc tường rồi.

Tráng Quả lo sợ, mang theo âm điệu cầu xin mà nói, “Vương gia… Thỉnh chờ một chút. Để… tiểu nhân mặc y phục vào đã rồi sẽ theo Vương gia hồi phủ… nhận xử trí.”

Như không nghe thấy lời cầu xin của Tráng Quả, Tiêu vươngphẫn nộ quát hộ vệ, “Còn không mau động thủ! Chẳng lẽ các ngươi muốn để ta tự mình động thủ bắt tiện nhân này chắc?”

“Vâng!” Hộ vệ tiến đến, đưa tay muốn bắt Tráng Quả.

Cuốn chặt lấy chăn, Tráng Quả tiếp tục cầu xin, “Van cầu ngài, Vương gia! Để tiểu nhân mặc y phục vào trước đã. Van cầu ngài…”

“Phi! Đồ đê tiện như ngươi cũng biết lấy y phục mà che đậy sao! Vậy sao ngươi không biết chuyện ngươi đã làm vô sỉ đến thế nào?! Động thủ cho ta, cứ như vậy bắt y về!”Tiêu vương lớn tiếng thúc giục.

Tráng Quả bất đắc dĩ, đành phải ngồi trên giường, cuốn chặt chăn, động thủ với hộ vệ đến bắt mình. Y tình nguyện chết cũng không muốn cứ để vậy mà bị tha về.

Nhưng y ngồi trên giường ra tay đối địch cũng có nhiều hạn chế. Hơn nữa một tay vừa phải giữ chăn che người, chỉ còn một tay đối địch, trong lòng càng kinh sợ bị người khác động thủ cởi ra, cũng làm cho chiêu thức của y càng lúc càng loạn.

Mà người đến bắt y dù sao cũng là thiếp thân hộ vệ của Tiêu vương, đương nhiên cũng không phải kẻ yếu, lại ra tay không chút lưu tình. Hai đánh một, Tráng Quả đã trải qua tình ái khá lâu, giờ mệt mỏi không chịu nổi, đương nhiên là nhanh chóng bị chế trụ, bị người ta tha xuống giường.

ThấyTráng Quả đã bị chế trụ, Tiêu vương vung tay lên, phái hộ vệ cứ như vậy mang y về phủ, một chút cũng khôngđể ý tới thân thể trần trụi của y chỉ có một cái áo đơn của nhi tử nhà mình, chân vẫn để trần, sợi tóc tán loạn. Vì sợ y trên đường tự sát, còn đặc biệt khóa hàm y lại, không để y có cơ hội cắn lưỡi tự sát.

Gió tháng mười một phương bắc quất lên người như bị đao cắt đến sinh đau, nhưng còn hơn cả gió lạnh thấu xương, còn hơn hai chân bị mặt đất thô ráp cắt qua khi bị người ta tha đi, ánh mắt khinh bỉ của mọi người mới là thứ làm tim Tráng Quả đau như bị dao cắt. Cố hết sức thu nhỏ người lại, vọng tưởng chỉ cần làm như vậy là người khác không thể thấy thân thể lõa lồ da thịt của y, cũng không thể thấy được dấu vết hoan ái rõ ràng kia.

Giống như đi dạo phố, Tráng Quả cứ như vậy bị kéo đến Tiêu phủ cách tướng quân phủ ước chừng khoảng mười dặm. Nước mắt xấu hổ sớm đã ướt đẫm hai má…

…

KhiTiêu vương hồi phủ mới phát hiện trong đại sảnh chủ ốc đã có An Bình công chúa đang ngồi đó, lão phu nhân thì ngồi một bên bồi nàng.

Lệnh cho hộ vệ tùy tay để Tráng Quả tiều tụy không chịu nổi giữa đại sảnh, Tiêu vương tiến lên kiến lễ (chảo hỏi một cách lễ phép) với An Bình công chúa.

“Không biết công chúa điện hạ đến đây, bổn vương chậm trễ.”

An Bình công chúa tò mò nhìn sang Tráng Quả y phục không che đậy nổi cơ thể, cuộn người trên mặt đất, quay lại trả lễ với Tiêu vương rồi hỏi, “Người này là…”

“Không nhọc công chúa phải hỏi thăm, chỉ là tiện nô trong phủ ta mà thôi. Hừ! Cái tên không biết xấu hổ!” Tiêu vương nói xong, một cước đạp xuống, làm Tráng Quả lăn trên đất đến ba vòng, trong miệng cũng tràn ra tơ máu.

“Ha hả, công chúa, đây là kẻ lão thân đã nói với người, là tùy tùng của Chấn Nhân, tên nô tài thấp hèn chết bầm!” Lão phu nhân bổ sung bên cạnh.

“A? Chính là y sao? Ta còn tưởng là kẻ nào quốc sắc thiên hương a… Thì ra là… A…” Công chúa còn chưa phát hiện, nô tài này chính là người trước kia cùng Chấn Nhân đã cứu mình. Vốn nàng cũng không bao giờ để tâm nhìn khuôn mặt của hạ nhân, đương nhiên là không thể nhớ được.

Nàng tiến đến trước mặt lão phu nhân, nhỏ giọng hỏi, “Sao y lại bị mang đến đây? Tiêu tướng quân không biết sao?”

Lão phu nhân cũng thấp giọng hồi đáp, “Công chúa nguyện gả cho tôn tử Chấn Nhân của ta, đó là đã coi trọng Tiêu phủ chúng ta rồi. Đêm qua nhi tử ta từ hoàng cung trở về, nói cho lão nhân biết chuyện đó, lão thân không khỏi vì tôn tử không hiểu chuyện mà cảm thấy xấu hổ. Vì không muốn để cho công chúa gả cho Tiêu phủ của ta mà còn phải lo thêm phiền toái nên ta đã báo cho nhi tử ta chuyện hoang đường giữa tên nô tài này và Chấn Nhân, bảo nhi tử ta nhân lúc Chấn Nhân lâm triều sáng này, đến tướng quân phủ bắt tên nô tài làm bại hoại gia môn này trở về, chuẩn bị xử trí.”

Nhãn châu xoay động, bắt đầu tính kế, công chúa nói, “Thì ra là thế! Nếu lão phu nhân cùng Tiêu vương không ngại thì có thể để bản cung xử lý người này đượckhông?” Bị Chấn Nhân cự tuyệt, lòng tự trọng bị tổn thương, đương nhiên không cho phép nàng dễ dàng buông tha cho nam tử dung mạo không chút kinh người này. Nàng muốn y cũng phải nếm thử chút tư vị thương tâm tuyệt vọng.

“Vậy thì cứ nghe theo công chúa phân phó.”

“Đa tạ lão phu nhân.” An Bình công chúadời gót sen đến phía Tráng Quả, cách người y ba bước thì dừng lại. Cẩn thận quan sát Tráng Quả, càng thấy đối phương không có chỗ nào thu hút người khác được, thật không biết y làm thế nào mà có thể làm Tiêu Chấn Nhâncự tuyệt mình – quý vi công chúa – vì y.

“Ngươi chính là Tiêu Tráng Quả? Ngươi có biết bản cung là aikhông?”

Khớp hàm Tráng Quảbị vặn méo, đương nhiên không thể trả lời.

Nhưng An Bình công chúa cũng không có ý nghe y trả lời, tiếp tục nói, “Chắc Chấn Nhân còn chưa nói với ngươi, đương kim Thánh Thượng đã đemhòn ngọc quý trên tay ngài — cũng chính là ta, An Bình công chúa – tứ hôn cho hắn nhỉ. Ân, hắn cũng không cần thiết phải nói đại sự này cho nô tài như ngươi biết. Đêm qua bản cung thấy hắn ở hoàng cung, cũng mong muốn hắn có thể rửa sạch tất cả những thứ không ra gì ở bên người trước khi kết hôn. Hắn cũng đồng ý rồi… Chẳng qua, sự tồn tại của ngươi làm cho hắn vô cùng bối rối.”

Thấy Tráng Quả lộ ra vẻ không tin, An Bình công chúa nghĩ thầm, ‘Ngươi muốn đấu với ta thì còn kém xa lắm! Ta cũng không sợ ngươi chưa từ bỏ ý định đâu!’

“Đêm qua bản cung đã nghe Chấn Nhânnhắc tới ngươi, nói ngươi theo hắn đã nhiều năm, là con chó rất trung thành bên cạnh hắn, ngay cả nhu cầu trên chiến trường của hắn cũng được ngươi giải quyết giúp. Bởi vì có ngươi, hắn mới có cách phát tiết thích hợp nhất; dù hắn có làm gì ngươi cũng không phản kháng. Lúc ấy bản cung còn chưa tin, sao trên đời này lại có người cam tâm thấp hèn như thế! Nhưng sau khi thấyngươi, bản cung cũng không thể không tin.”

Ngừng lại một chút, thấyTráng Quả cúi đầu, nàng đã nắm chắc thắng lợi mà bồi thêm câu cuối, “Ngươi có biết, chủ tử của ngươi đã giao ngươi cho ta xử trí chưa?”

Tráng Quả mở to hai mắt, cố hết sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía An Bình công chúa, trong lòng gào thét, ‘Không đâu! Không phải đâu! Chấn Nhân sẽ không làm như vậy!’

Tráng Quả liều mạng nói với chính mình đừng tin lời đối phương nói, nhưng đồng thời, một chỗ nào đó trong lòng y cũng đồng tình với lời đối phương. Đúng vậy, mình là một đại nam nhân thô tráng(thô kệch tráng kiện), lại đã hai mươi tư, hai mươi lăm rồi; bị thiếu gia đùa giỡn gần năm năm, cho dù Chấn Nhân thật sự có cảm tình với y thì bây giờ chắc đã chán ngấy rồi. Mà hiện giờ, Chính Hoànglại muốn đem công chúa tứ hôn cho hắn, hắn sao có thể vì một tùy tùng nho nhỏ như y mà đi cự tuyệt An Bình công chúa vốn nổi tiếng với mỹ mạo lẫn trí tuệnhư thế chứ.

“Cho nên, bây giờ ngươi mới phải ở đây! Ngươi cho là vì sao lại đúng lúc Chấn Nhân đi lâm triều mà Tiêu vương lại đến đó bắt ngươi về đây? Ngươi cho là vì sao mà Chấn Nhân lại để một mình ngươi lại đó, mà không giống trước kia luôn bảo ngươi ở ngoài Ngọ môn chờ hắn? Đơn giản chỉ là vì Chấn Nhân muốn cho Tiêu vương có cơ hội bắt ngươi hồi phủ mà thôi! Ngươi là một đại nam nhân, ngươi cho rằng hắn có thể sủng ngươi bao lâu? Ở trên chiến trường là không còn cách nào khác, bởi vì hắn không thể mang theo nữ nhân đến quân doanh, cho nên mới bắt ngươi đến tiêu khiển. Nhưng bây giờ chiến tranh đã hết, hắn cũng muốn cùng bản cung kết làm phu thê, sự tồn tại của ngươi cũng đương nhiên trở thành ghê tởm. Nói thẳng ra, chủ tử của ngươi chán ghét ngươi rồi!”

Suy nghĩ của Tráng Quả loạn hết cả lên, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, ‘Chán ghét? Sao có thể như vậy! Tối hôm qua Chấn Nhân vẫn nhiệt tình như vậy…Sao hắn có thể chán ghét ta được? Nhưng vì sao sáng nay hắn không đánh thức ta, để ta tùy thị bên người? Hắn không phải đã nói sẽ không rời khỏi ta bước nào sao? Chẳng lẽ hắn chỉ đang trêu đùa ta? Không, không phải… Nhưng tại sao cả một tháng này hắn luôn muốn mình mỗi ngày, bất kể tình trạng bản thân? Hắn muốn vứt bỏ ta nên mới có thể triền miên lần cuối với ta sao? Vì sao tất cả lại khéo như vậy? Vì sao? Chấn Nhân, ngươi ở đâu…’

“Công chúa điện hạ nói không sai! Lúc trước Chấn Nhân cũng đã đề cập với lão thân, vị trí Tiêu vương phi phải để cho người xứng đôi với nó ngồi vào, mà An Bình công chúa đương nhiên là người tốt nhất. Về phần tên tiện nô này, Chấn Nhân cũng nói chẳng qua chỉ là ngoạn (chơi đùa) y mà thôi, dù sao y sẽ không sinh được hài tử, không thể tranh chấp gì được với Tiêu vương phi tương lai.

“Xử lý cũng đơn giản thôi, nhưng lúc ấy Chấn Nhân không chịu giao y cho lão thân xử lý, chắc là còn chưa ngoạn đủ. Mà bây giờ nếu Chấn Nhân đã nói giao tiện nô này cho công chúa xử trí, nói vậy hẳn là đã ngoạn đủ rồi! Trì Viễn, ngươi xem phải xử lý y thế nào mới không ô uế tay công chúa, lại có thể đoạn căn (xử lý tận gốc rễ)? Lão thân cũng không muốn ngày vui của Chấn Nhânvà công chúa còn có tiện cẩu (con chó hèn mọn TT\_TT) này chạy đến quấy rối!” Lão phu nhân lạnh như băng phân phó Tiêu vương.

“A, hài nhi hiểu rồi. Công chúa thỉnh an tâm, bổn vương nhất định sẽ không ủy khuấtcông chúa, đương nhiên sẽ xử lý sạch sẽ cái thứ không biết xấu hổ này, tuyệt không lưu lại hậu hoạn!” Nói xong, Tiêu vương quay đầu nói với hộ vệ bên ngoài,“Người đâu! Đánh gãy bả vai đồ đê tiện này cho ta, phế bỏ công phu của y, ném vào thủy lao, sau này xử lý!”

‘Đúng vậy, ta đã quên, thiếu gia đã từng nói với lão phu nhân. Khi đó hắn đã nói gì nhỉ?’

“…Nếu đánh y hỏng rồi thì các ngươi lấy đâu ra một gia phó trung thành như vậy, dù ta có gây sức ép thế nào cũng không bao giờ đi nói lung tung?”

‘Gia bộc? Thì ra đối với thiếu gia mà nói, ta bất quá chỉ là bộc nhân mà thôi!’

“…Vị trí của vương phi, ta sẽ không để cho người không xứng đáng ngồi lên. Về phần thu phòng thị thiếp thì không cần, ta đã có Tráng Quả giúp ta tiết hỏa, sẽ không làm bừa; hơn nữa y cũng không sinh hài tử được, sau này cũng sẽ khôngtranh quyền thế với nhi tử của vương phi tương lai!”

‘Ha ha! Vì sao? Vì sao ta đã quên hết những lời thiếu gia từng nói? Không phải hắn đã nói rõ từ trước rồi sao? Thế mà, thế mà ta còn ngu ngốc cho rằng thiếu gia thật tâm thích mình!’

Ngay lúc ấy, Tráng Quả lại bật cười. Nghĩ hơn một năm nay, mình uyển chuyển cầu hoan dưới thân thiếu gia thế nào, giống như ái nhân ôm lấy thiếu gia, mở rộng hai chân ra sao, còn không biết thẹn mà lớn tiếng kêu…

‘Ha ha ha! Trời ơi! Ta sao có thể vô sỉ như vậy! Thấp hèn như vậy! Ha ha! Không! Không phải! Đó không phải ta…’

Tráng Quảđã quên,đây là đại sảnh Tiêu phủ, quên rằngbên cạnh còn có người như hổ rình mồi chuẩn bị xử trí y. Ngưng cười, nhắm mắt lại, nức nở ra tiếng…

Đột nhiên, đại mônẦm! một tiếng bị đẩy ra.

“Hừ! Thật đúng là độc ác! Đánh y thành như vậy còn chưa đủ mà còn muốn hoàn toàn phế bỏ võ công của y nữa sao? Lòng của Hán nhân còn độc ác hơn cả đám người dã man chúng ta nữa!”

“Ngươi là ai? Dám ban ngày ban mặt xông thẳng vào Tiêu phủ ta! Người đâu, bắt gã cho ta!” Tiêu vương giận dữ.

“Ngươi gọi đám hộ vệ ở ngoài kia hả? Nếu là bọn chúng thì giờ đang ngủ rồi, chỉ sợ không còn sức để ý đến ngươi nữa đâu!”

Châm chọcTiêu vươngxong, người vừa tới đi đến bên cạnhTráng Quả, nâng người y lên, thở dài, “Ngươi bây giờ đã biết cái tên Tiêu Chấn Nhân kia đối xử với ngươi thế nào rồi đó. Ai! Nếu không phải ta phái người âm thầm theo ngươi, ta cũng vô pháp biết tin đúng lúc mà đến cứu ngươi. Đừng nghĩ nhiều nữa, theo ta quay về Mạc Bắc đi, nơi đó mới là nơi ngươi tự do sinh sống, ở đó cũng sẽ không có ai tùy tiện vũ nhục ngươi như vậy. Người làm ca ca như ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, Tráng Quả!”

Ôm lấy Tráng Quả đã cuộn tròn lại, chỉ biết rơi lệ, người mới tới nói với Tiêu vươngvà tất cả những người ở đây, “Tiêu Trì Viễn, ngươi không ngại chuyển cáo (nói lại) Tiêu Chấn Nhân, bảo hắn đã lãnh huyết đối đãi với huynh đệ của ta như thế,Hô Hàn Tàta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn! Nếu hắn có can đảm thì cứ bảo hắn lại đến Mạc Bắc thử xem! Hừ!”

Tiêu vương tức giận đến chuẩn bị động thủ, lại bị An Bình công chúa giữ chặt ống tay áo.

Chỉ nghe An Bình công chúa thấp giọng nói, “Tiêu vương gia, để bọn họ đi đi.”

Mặc dù không rõ ý công chúa, nhưng ông không thể không nghe theo. Tiêu vương chỉ đành trơ mắt nhìn Hô Hàn Tà ôm Tráng Quả, nghênh ngang rời đi.

Đợi đến khi Hô Hàn Tà đi rồi, An Bình công chúa mới giải thích, “Như vậy là tốt nhất. Chỉ cần chúng ta không nói gì cả, sẽ không ai biết Tráng Quả đi đâu, cũng đỡ phải làm bẩn tay Tiêu vương ngài, ngài nói có đúng không?”

## 40. Chương 40

Nói đếnTiêu Chấn Nhânđang cùng các tướng lĩnh của mình chiến thắng về kinh yết kiến Chính Hoàng, Chính Hoàng mở rộng Ngọ môn đón chào, bách quan cũng ra chào đón. Trống chiêng ầm ĩ, trượng nghĩa uy nghiêm. Sau khi tuyên lễ liền dời đến điện Thái Hòa .

Sau khi Chính Hoàngtruy phong tất cả các tướng sĩ đã hi sinh trên điện xong, liền tuyên gọi Thiền Vu Hung Nô Hô Hàn Tàvào điện thụ phong. Ban thưởng cho Hô Hàn Tà một kim bài trên mặt có khắc chữ Thiền Vu, ý là lệnh cho người này quản lý dân Hung Nô vùng Mạc Bắc; ngoài ra còn ban thưởng nghìn súc lụa, thóc ba vạn bốn ngàn hộc . Cũng để Phiêu Kị tướng quân Tiêu Chấn Nhân ký tên ước định. Điều lệ: từ nay về sau, Đại Á hoàng triều và Hung Nô kết thành một nhà, đời đời khôngđược gian dối hay công kích nhau. Nếu bên nào có lòng dạ khác hoặc báo thù thì sẽ bị tru di và phải bồi thường cho bên kia (Hán nhân có lòng dạ khác với Hung Nô, Hung Nô có lòng dạ khác với Hán nhân đều sẽ báo cho nhau mà xử lý, cũng phải bồi thường tổn thất cho đối phương): có giặc thì phải phái binh tương trợ. Đại Á cùng Hung Nô, nếu bên nào dám bội ước trước thì phải chịu sự trừng phạt của trời đất. Ước định này đời đời không đổi (đều phải dựa theo minh ước mà làm).

Ban thưởng choHô Hàn Tà xong, Chính Hoàng liền bắt đầu ban thưởng cho những công thần chinh bắc lần này.

Chinh bắc Phiêu Kị Đại tướng quân Tiêu Chấn Nhânđược ban thưởng vàng ba nghìn hai lượng, bạc năm vạn lượng, lụa ba trăm súc, tuấn mã ba con, hồng ngọc san hô một bộ, tứ trảo đằng long kim đỉnh một chiếc, kim lũ y một bộ, tướng quân phủ đệ một tòa.

Hộ quốc tướng quân Ô Triểnđượcban thưởng vàng một ngàn hai lượng, bạc một vạn hai lượng, lụa một trăm súc, tuấn mã một con, phủ đệ một tòa…

Tuyên phong xong, Chính Hoàng lệnh thái giám truyền chỉ Thanh cung ban thưởng yến trước điện. Trước khi khai yến còn đặc biệt cho mở Kiền Ninh viên để chúng thần cùng vui vẻ.

Thái giám dẫn đường đưa các đại thần đến Kiền Ninh viên. Ra khỏi điện Thái Hòa, Chấn Nhân đã bị bá quan văn võ quây quanh thành một vòng. Tuy trong lòng cảm thấy rất phiền phức nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ khách khách khí khí, lễ thượng vãng lai(có qua có lại, ở đây nghĩa là đáp lễ những người tâng bốc mình, người ta hỏi thì mình trả lời, người ta khen thì mình khen lại).

Đi đến Kiền Lâm viên, chúng thần làm sao có tâm trạng mà thưởng hoa, chỉ là liều mạng chúc tụng Chấn Nhân và các tướng lĩnh.

Càng lúc càng có nhiều người bắt đầu cực lực đề cử nữ nhi nhà mình là hiền tuệ mĩ mạo thế nào, đa tài đa nghệ ra sao, hận không thể lập tức bắt nữ nhi nhà mình ép vào ngực hắn, lập tức đưa vào động phòng. Chấn Nhân cố gắng nhẫn nại rồi lại nhẫn nại. Giờ đây hắn tình nguyện đi đến nói chuyện với Hô Hàn Tà đang đứng im lặng cạnh ao kia còn hơn là gặp mấy vị đại thần chỉ biết nịnh hót này.

Bỗng nhiên, một thái giám chạy đến trước mặt Hô Hàn Tà, nói nhỏ vào tai gã câu gì đó, lại thấy gã lập tức rời khỏi Kiền Ninh viên. Một lát sau lại thấy gã chạy về, nói với đại thái giám nội cung, thỉnh chuyển lời đến Chính Hoàng rằng mình có việc cần phải giải quyết, lập tức phải đi, chỉ sợ không thể tham gia yến hội sắp tới. Đại thái giám nghe xong liền đi bẩm báo lại choChính Hoàng, Chính Hoàngcho phép.

Chấn Nhân tuy chú ý tới nhất cử nhất động củaHô Hàn Tà, nhưng không cảm thấy kỳ quái.

Dù sao yến hội lát nữa, nói thế nào cũng là khánh công yến mừng việc đánh bại Hung Nô, thân là Thiền Vu Hung Nô như gã không muốn tham dự, tìm lý do rời đi cũng là bình thường. Có lẽ Chính Hoàng cũng nghĩ như thế nên mới cho phép gã rời đi.

Không để ý nhiều, Chấn Nhân vẫn như trước không cười không giận ứng phó với các đại thần văn võ.

Khi hắn theo tể tướng đương triều đến tạ thủy các (lầu các xây trên mặt nước), thuận tay ngắt lấy một quả nhãn, đang chuẩn bị bóc vỏ bỏ vào miệng thì đột nhiên không hiểu cơn đau từ giữa ngực truyền đến, trái tim co rút một trận mãnh liệt, làm cho bàn tay của hắn làm rơi quả nhãn lúc nào không biết.

Che ngực, Chấn Nhân khó khăn thở hổn hển một hơi.Cơn sợ hãi này là vì sao? Sao đột nhiên lại thế này?

Tể tướng thấy sắc mặt hắn trắng bệch, vội hỏi hắn có phải không khỏe không. Chấn Nhânlắc đầu, tỏ vẻ không có gì. Ô Triển ở xa xa nhưng lúc nào cũng chú ý đến hắn dùng tay ra hiệu, hỏi hắn làm sao vậy. Chấn Nhân âm thầm xua tay, ý bảo gã không cần để ý.

Cơn đau kịch liệt bỗng biến mất không thấy, bất ngờ y như khi tới, chỉ còn những đợt run rẩy nho nhỏ như ám chỉ điều gì đó với hắn.

Chấn Nhân không rõ cho nên âm thầm vận công tuần hoàn toàn thân, khí đi một vòng cũng không phát hiện có gì không ổn, hắn liền cố nhịn cơn sợ hãi không hiểu nổi này, theo chúng thần đi theo sau thái giám đến Kiền ninh viên dự tiệc.

Rượu quá ba tuần, văn võ bá quan cũng dần dần bỏ qua lễ nghi quân thần, bắt đầu lớn tiếng đàm tiếu.

Thầm đếm mạch đập của mình, đối với cơn đau không rõ nguyên nhân vừa nãy, Chấn Nhân cảm thấy ngày càng bất an. Nếu nói là cảnh báo trước lúc địch nhân đến, mạch đập cũng không tránh khỏi nhảy quá nhanh a, căn bản không thể yên tâm được. Nếu nói đó là điềm báo tim có vấn đề thì mình luôn luôn thân cường thể tráng, lại luyện Cửu dương tâm pháp, căn bản tỉ lệ bị bệnh tim là vô cùng nhỏ bé. Vậy thì cái này nghĩa là gì?

Gặp quỷ rồi!Chấn Nhân uống một ngụm rượu lớn. Từ sáu tuổi năm ấy tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị lo âu thấp thỏm thế này, làm hắn phiền chán bực bội không thôi. Nếu Tráng Quả giờ đang ở bên mình thì tốt rồi, vô luận tâm trạng mình có khó chịu thế nào cũng được an bình an ổn trong \*\*\*g ngực y.

‘Quả Quả?’Chén rượu của Chấn Nhântreogiữa không trung. Vì sao khi nghĩ đến y, tim mình lại đập nhanh hơn?

‘Chẳng lẽ là… Có phải Quả Quả đã xảy ra chuyện gì không? Không, sẽ không đâu, bây giờ y đang an toàn đợi trong phủ tướng quân, không có chuyện phiền phức nào rơi xuống đầu y đâu. Nhất định là do mình lo lắng quá thôi, nhất định là thế…’

Chấn Nhân đứng phắt dậy, chắp tay nói vớiChính Hoàng, “Khởi bẩm Hoàng Thượng, vi thần cảm thấy không khoẻ, muốn cáo lui trước. Thất lễ.” Nói xong, cũng không đợiChính Hoàngđồng ý đã xoay người rời khỏi, đầu cũng không quay lại, cứ thế mà đi.

Chúng thần trợn mắt há hốc mồm! Chính Hoàng sửng sốt!

Ô Triển âm thầm rên rỉ một tiếng, “Tên tiểu tử này đúng là chả coi ai ra gì!”

Trở ra cửa cung, Chấn Nhân lập tức ra roi giục Hỏa Diễmchạy về tướng quân phủ.

…

Vừa đến ngoài cửa phủ, chỉ thấy hạ nhân đang rửa mặt đất.

“Chuyện gì xảy ra?” Chấn Nhân tinh mắt, đã nhìn thấy tảng đá trên mặt đất còn có vết máu chưa được tẩy sạch, trong lòng càng thấy hoảng sợ.

“Tráng Quả đâu? Bảo y ra gặp ta! Y ở đâu rồi?”

Bên trong phủ,đám bộc nhân thấy hắn trở về, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liều mạng dập đầu, luôn miệng hô to, “Tướng quân tha mạng!”

“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tráng Quả đâu? Ngươi, ngươi nói!” Chấn Nhân dùng mã tiên(roi ngựa) chỉ một bộc nhân hỏi.

“Bẩm tướng quân…Sáng nay, sau khi tướng quân ra khỏi phủ, Tiêu vương điện hạ đến phủ… Ngô, nói, nói…” Cả người tên bộc nhân đó phát run, không dám nói nữa. Cũng khó trách gã sợ hãi, lúc này gương mặt Chấn Nhânnhư mặt quỷ, đang giận dữ nhìn gã.

“Tiếp tục nói! Tiêu vương đến đây rồi sao nữa?”

“Tiêu vương nói, nói muốn gặp Tiêu Tráng Quả…”

Không chờ bộc nhân nói xong, Chấn Nhân nóng vội đã phi thân chạy đến viện tử của hắn.

Đẩy cửa phòng ra, dưới ánh trăng cũng có thể thấy rõ ràng đống lộn xộn bữa bãi đầy phòng. Không biết có phải đám bộc nhân đang chờ hắn xử lý hay không mà tất cả đều giữ nguyên như lúc Tráng Quả rời đi, không thu dọn gì cả.

Cái giường bừa bộn, cái chăn rơi trên mặt đất…

Chấn Nhân bước vào trong phòng, thắp sáng ngọn đèn. Khi hắn thấy rõ trên giường còn vết máu liền phát ra tiếng gầm thét. Những bộc nhân nghe tiếng đều run rẩy đứng cả ngoài cửa, không ai dám bước vào trong.

“Tiêu Trì Viễn!” Chấn Nhân nghiến răng nghiến lợi, xiết chặt hai tay, trầm giọng hỏi đám bộc nhân, “Tình trạng khi Tráng Quả rời đi thế nào? Nói!”

Từ đám bộc nhân có một người nhìn như quản gia đi ra, ấp a ấp úng, nói hết tình hình lúc đó cho hắn nghe. “Tiêu vương nói là muốn tìm Tiêu Tráng Quả – Tiêu thị vệ. Sau khi hỏi chỗ của Tiêu thị vệ ở đâu liền đi tìm y… Sau đó… Sau đó Tiêu vương thấy Tiêu thị vệ ngủ trên giường của tướng quân thì rất giận dữ, lệnh cho hộ vệ bắt Tiêu thị vệ quay về Tiêu phủ… Bởi vì Tiêu vương gia là phụ vương của tướng quân nên ta cũng không dám ngăn cản…”

Liếc trộm sắc mặt Chấn Nhân, lão quản gia nói tiếp, “Khi Tiêu thị vệ rời khỏi, trên người… chỉ có một chiếc áo mỏng, ngay cả hài cũng chưa kịp mang… Này… Sau khi Tiêu thị vệ bị đánh bị thương thì bị hộ vệ của Tiêu vương… kéo… kéo lê ra. Máu ngoài cửa… là do chân của Tiêu thị vệ… bị kéo lê mà thành…” Càng về sau thanh âm càng thấp, bởi lão đã thấy khi Chấn Nhân nghe xong, cái giá cắm nến bằng đồng trong tay hắn đã bị bóp đến méo mó cả rồi.

“Quả Quả!” Chấn Nhân cực kỳ đau khổ cúi đầu gọi một tiếng. Hắn thật không ngờ, Tiêu vương lại thừa dịp hắn không có ở đây mà xuống tay với Tráng Quả! Nếu hôm nay mình dẫn y cùng đi thì…

“A a a a a a!”

Mọi người trong tướng quân phủ chỉ thấy một bóng đen hiện lên, Chấn Nhân đã không thấy tăm hơi bóng dáng, chỉ có tiếng hét bi thiết của hắn còn lưu lại trong tai.

…

Ngay cả Hỏa Diễmcũng không cưỡi, Chấn Nhân cứ như vậy vận khởi công lực toàn thân, thi triển khinh công, lướt nhanh như gió chạy đến Tiêu phủ.

Nghĩ đến chuyện rõ như ban ngày, Quả Quảtrước mắt bao người, cả người trần trụi bị tha về Tiêu phủ; nghĩ đến đống máu tươi của Quả Quả rơi đầy trên đường đến Tiêu phủ, nghĩ đến chuyện Quả Quả có thể đang phải chịu cực hình ở Tiêu phủ… Chấn Nhân như đã phát điên!

Một chưởng bổ vào đại môn Tiêu phủ, Chấn Nhân điên cuồng hét lên, “Kêu Tiêu Trì Viễn, ra đây gặp ta!” Tiếng như sư tử rống làm chấn động đến cả đám người cao thấp trong Tiêu phủ. Thủ vệ và bộc nhân Tiêu phủ nhanh chóng chạy tới đại môn; thấy người tới lại là tiểu vương gia Tiêu phủ, Đại tướng quân Tiêu Chấn Nhânđương triều thì toàn bộ đều quỳ xuống, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Sao lại thế này? Là ai dám làm càn ở Tiêu phủ ta!” Tiêu Chấn Tổ vội vàng đuổi tới, thấy là Chấn Nhân, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức liền lộ ra nụ cười âm hiểm.”Ta còn tưởng là ai, hóa ra là tứ đệ. Ngươi không ở tướng quân phủ của ngươi, chạy đến đây làm gì? Lại còn dám gọi thẳng tên phụ vương mình, ngươi cũng quá kiêu ngạo rồi đó!”

“Cút! Kêu Tiêu Trì Viễn mang Tráng Quả ra đây gặp ta. Nói ta ở đại sảnh chủ ốc chờ lão. Nếu trong vòng nửa khắc lãokhông ra, đừng trách ta phái binh sao(tịch thu/phá)Tiêu vương phủ!” LòngChấn Nhânnhư nhỏ máu, nhịn đau đớn xuống nói với Tiêu Chấn Tổ.

“Ngươi! Ngươi nói cái gì! Ngươi sao lại dám đại nghịch bất đạo đến thế! Ngươi! Ngươi…” Tiêu Chấn Tổ sợ tới mức nói cũng nói không được.

“Đi gọi lão tới gặp ta!” Chấn Nhân một chưởng đánh về cột đá bên người, cột đá lập tức vỡ nát…

## 41. Chương 41

Trong đại sảnh chủ ốc Tiêu phủ.

Khi Tiêu vươngTiêu Trì ViễntheoTiêu Chấn Tổ đi vào đại sảnh, phát hiện Chấn Nhân đang khoanh tay đứng giữa đại sảnh, nhìn chằm chằm một chỗ trên mặt đất, cả khi bọn họ vào cũng không có phản ứng gì.

“Các ngươi xử lý y ở đây, phải không?” Chấn Nhân đột nhiên âm trầm nói.

“Cái gì?” Theo ánh mắt Chấn Nhân, Tiêu Trì Viễn thấytrên mặt đất còn vết máu đã khô.

Đó là máu do Tráng Quả lưu lại.

Chau mày, ngay cả việc này mà đám hạ nhân cũng lười sao? Có mỗi vết máu mà tẩy cũng không sạch! Ông thân là Tiêu vương nên không biết rằng, mặt đất làm bằng đá đã lưu lại vết máu thì sau đó dù có tẩy rửa thế nào cũng sẽ lưu lại vết máu đỏ sậm.

“Nghiệt tử! Ngươimuốn tạo phảnsao?! Nghe Chấn Tổ nói, ngươi dám gọi thẳng tục danh của bổn vương! Ngươi đã quên bổn vương là phụ vương của ngươi rồi sao!”Tiêu vương nổi giận quát Chấn Nhân.

“Hừ! Phụ vương? Nếu Tráng Quả bình yên vô sự, ta còn coi ngươi như phụ vương ta, sau này vẫn như vậy. Nhưng bây giờ…. Tráng Quả đâu rồi?” Chấn Nhânkhông thấy thân ảnh Tráng Quả, căn bản là không dám tưởng tượng, Quả Quả của hắn đã gặp phải chuyện gì.

“Tráng Quả? Ngươi chỉ vì tiện nô kia mà chạy tới đây đại náo Tiêu phủ? Lại dám không nhận phụ vương ngươi? Lá gan đúng là lớn nhỉ!’Tiêu vương giận dữ, ngược lại còn tươi cười.

Lúc này, lão phu nhân Tiêu phủ đã được nha hoàn đỡ đến, cũng tới đại sảnh.

“Trả Tráng Quả lại cho ta! Bây giờ! Lập tức!” Chấn Nhân đã không thể nhịn được nữa. Mặc kệ sống hay chết, hắn phải thấy Quả Quả của hắn ngay bây giờ!

“Chấn Nhân! Ngươi hồ nháo (ồn ào) cái gì! Ngươi nghĩ thế nào mà lại vì một tên nô tài thấp hèn không đáng một đồng mà cự tuyệt việc Hoàng Thượng tứ hôn? Cái tên tiện nô kia ta đã gọi người xử trí! Bây giờ ngươi thành thành thật thật cho ta, đến nhận lỗi với Hoàng Thượng, thỉnh Hoàng Thượng tứ hôn lại lần nữa! Ngươi cũng biết, công chúa gả cho ngươi sẽ đem đến bao nhiêu lợi ích cho Tiêu phủ ta mà!” Lão phu nhân chống quải trượng nói.

“Ngươi nói cái gì… Xử trí ? Xử trí thế nào? Bây giờ y ở đâu?” Chấn Nhânkhoanh tay trước ngực, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi.

Tiêu vương cả giận, “Ngươi nói đi? Cái loại đê tiện không biết hổ thẹn ấy, nếu để ta biết từ sớm thì đã không để y sống đến hôm nay! Ngươi cũng thật là! Tự mình sa đọa đến thế! Cái loại hạ lưu bại hoại đó chỉ cần chơi đùa một chút là được, không ngờ ngươi lại vì y mà đắc tội với An Bình công chúa! May mà công chúa điện hạ rộng lượng, không tính toán với những hồ ngôn loạn ngữ của ngươi. Bây giờ ngươi lập tức…”

Không đợiTiêu vương nói xong, Chấn Nhân liền đánh gãylời ông, hỏi “Tráng Quả bây giờ ở đâu? Nói cho ta biết.”

“Tên tiện nô kia khi vừa mang về đến nơi liền gặp An Bình công chúa, bị sự uy nghi cao quý của công chúa làm cho khiếp sợ, biết chính mình dơ bẩn vô sỉ thế nào liền cắn lưỡi tự sát!” Lão phu nhân nheo mắt, nói đơn giản.

“Ngươi nói bậy, ta không tin! Nếu ngươi nói hắn đã chết, vậy thi thể đâu?” Chấn Nhântiến tới gần hơn, thay âm thanh ôn nhu hỏi lão phu nhân.

“Hừ! Sao có thể để tiện nô kia làm ô uế Tiêu vương phủ ta được! Y vừa chết, bổn vương liền dùng hóa thi phấn làm cơ thể y tan chảy ra rồi. Ngươi không thấy vết máu kia sao? Đó là nơi y táng thân đó!” Nói xong, Tiêu vương thấy khối đá kia không vừa mắt, ra lệnh cho đám hạ nhân bên ngoài, “Người đâu! Nạy khối đá này lên cho ta, ném vào hố xí! Đừng để nó làm ô uế thính đường!”

Chấn Nhântự nói với mình, đừng tin cái chuyện quái quỷ do đám người này nói. Nhưng cơn đau trong ngực này, còn tảng đá dính máu kia, cả thái độ của đám người Tiêu Trì Viễnnữa, đều nói rõ với hắn rằng, Quả Quả thực sự có thể đã không còn ở nhân thế!

Như sợ hắn còn chưa từ bỏ ý định, lão phu nhân lại nói tiếp, “Chấn Nhâna, chúng ta cần gì phải vì một tên nô tài thấp hèn mà lừa gạt ngươi? Y đã chết, cũng thật sạch sẽ! Dù sao ngươi cũng đã nói, chẳng qua là ngoạn ngoạn y mà thôi, tương lai cũng phải thú công chúa làm thê tử, để đời sau của Tiêu phủ ta có huyết mạch hoàng thất. Chẳng lẽ chính ngươi đã quên mình nói gì lúc ấy rồi sao?”

“Ta không quên!” Chấn Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, mà nụ cười này có vẻ rất kinh tâm động phách, làm cho ánh mắtTiêu Chấn Tổcũng phải trợn to.

Chấn Nhân mặt mang nụ cười, nói vớiTiêu vương, “Không cần phiền đến người khác, khối đá này để ta giải quyết là được.”

Nói xong, tay phải úp xuống, nhưng lại coi tảng đá như có sinh mệnh mà cầm lên. Chấn Nhân tựa như đang âu yếm tình nhân, vuốt ve bên ngoài tảng đá; những chỗ bị tay hắn lướt qua đều hóa thành bột phấn bay lả tả trên mặt đất. Nhanh chóng, tảng đá vốn cứng rắn như thạch bàn cứ thế mà bị Chấn Nhân ‘sờ’ thành bột phấn!

Đám người Tiêu vương tuy không hiểu hành động của Chấn Nhân, nhưng lại bịcông lực của hắn làm cho khiếp sợ không thôi.

Lão phu nhân thấy mặt hắn mang theo nụ cười, nghĩ rằng hắn đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thầm, ‘An Bình công chúa nói cũng đúng! Nàng nói một khi cái đồ đê tiện kia biến mất, chút mê luyến của Chấn Nhân đối với y cũng sẽ biến mất không còn bóng dáng tăm hơi, xem ra là một chút cũng không sai.’

Lão phu nhân nở nụ cười, ra vẻ khoan dung độ lượng, “Chấn Nhân a, nãi nãi đã biết ngươi là người thông minh. Bây giờ nếu tất cả đều đã sạch sẽ rồi thì ngày mai, hoặc ngay tối nay ngươi phải đi cầu kiến Hoàng Thượng, để Hoàng Thượng ban thưởng công chúa cho ngươi a!”

“Tôn nhi hiểu rồi, ngày mai tôn nhi sẽ tiến cung cầu kiến Hoàng Thượng.” Chấn Nhân vẫn mang theo bộ mặt tươi cười kia mà hồi đáp.

“Ân…Coi như ngươi còn hiểu việc, hôm nay bổn vương cũng tha thứ cho sự vô lễ của ngươi. Ngày mai ngươi phải vào cung, hôm nay hồi phủ nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Biết sau này vẫn có nhiều chỗ cần nhờ nhi tử này, Tiêu vương cũng chỉ phải nhẫn nhịn cơn tức giận, để hắn trở về. Ít nhất, chuyệnTiêu Tráng Quảvẫn có thể dối gạt được, bây giờ chỉ còn chờ đại hôn của hắn và công chúa nữa thôi.

“A, nhi tử đã biết, vậy nhi tử trở về. Chờ hai ngày nữa ta sẽ lại đến đây bái phỏng phụ vương. Cáo từ!” Nói xong, Chấn Nhân như đã quên cơn giận tận trời của mình khi mới đến đây, bảo trì biểu tình vừa rồi, chậm rãi rời khỏi đại sảnh.

Phía sau, ba người Tiêu phủ với thái độ bất đồng nhìn hắn rời đi.

Đúng là tiếng sấm to, hạt mưa nhỏ ! Làm cho người ta sợ bóng sợ gió một hồi.

Trở ra ngoài Tiêu phủ, Chấn Nhânvẫn lấy tốc độ như đang tản bộ, bước vào tướng quân phủ.

Đang đi, đột nhiên Phụt! một tiếng, một ngụm máu tươi từ miệng hắn phun ra.

Nhìn lạiChấn Nhân, mới phát hiện hắn đã sớm rơi lệ đầy mặt! Tơ máu thuận theo khóe miệng hắnchậm rãi tràn ra, nhưng hắn như không còn cảm giác gì, không thèm lau qua dù chỉ là một lần.

“Quả Quả, Quả Quả… Ta sẽ không buông tha bọn chúng như vậy, ta sẽ không để bọn chúng chết thoải mái! Ta phải… Ta phải làm cho tất cả những ai dám khi dễ ngươi chôn cùng chúng ta!”

“Ha ha ha…Quả Quả, Quả Quả, ngươi ở đâu? Mau tới bên ta a… Ta rất nhớ ngươi, ngươi có biết không? Đúng rồi, ta nhìn không thấy ngươi, ha ha, không sao đâu, hai ngày nữa là ta có thể thấy ngươi rồi! Ta đã nói rồi, nói rằng”Ngươi không cần tìm ta. Bởi vì bất luận ngươi đi đâu, ta cũng sẽ đi tìm ngươi.”

Dọc theo đường đi, Chấn Nhân như kẻ điên, lẩm bà lẩm bẩm, điên điên khùng khùng về tới tướng quân phủ.

Vào đến cửa phủ, Chấn Nhânnhư đã thay đổi thành một người hoàn toàn khác. Nước mắt trên mặt và tơ máu trong mắt đã bị hắn lau hết sạch, không nhìn ra chút dấu vết nào hắn đã từng bi thương như vậy.

Từ khi Ô Triển trở về từ hoàng yến(tiệc của hoàng gia) vẫn ở khách thính tướng quân phủ chờChấn Nhân, trong lòng tràn ngập lo lắng với hắn, không ngừng nhìn trời cầu khẩn đừng đểTráng Quả xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy thân ảnh Chấn Nhân, gã vội vàng nghênh đón.

“Lão Đại, ngươi không sao chứ? Tráng Quả đâu? Sao y không trở về với ngươi? Ngươi không tìm đượcy sao? Muốn ta phái binh đi tìm không?” Nhiều năm chung sống làm gã phát hiện Chấn Nhânkhông giống bình thường.

Lắc đầu, Chấn Nhân mở miệng nói “Ta đã đưa Tráng Quảđến một chỗ cực kỳ an toàn. Chờ mọi chuyện ở đây giải quyết xong, ta sẽ đến đó với y. Đúng rồi, chuyện ta bảo ngươi làm, ngươi đã làm đến đâu rồi?”

“Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch.” Ô Triển áp chế bất an trong lòng, nghiêm túc đáp.

“Tốt lắm. Bây giờ ta muốn tiến hành sớm một bước! Vốn ta không muốn như vậy… Ngươi có biết, Quả Quả y vốn là người mềm lòng…” Chấn Nhân cúi đầu, lập tức lại ngẩng lên mỉm cười nói “Nhưng lần này, Quả Quảđã đồng ý với ta, để ta phóng tay mà làm; y nói y sẽ không phản đối, cho nên… Ha ha!”

“Ách, lão Đại, ngươi đi ngủ một giấc trước đi! Chuyện còn lại cứ để ta đi sắp xếp được rồi.” Ô Triển không biết sao nhưng gã cảm thấy Chấn Nhân tựa hồ làm cho người ta có cảm giác như lung lay sắp đổ.

“Không! Ta đi! Với địa vị hiện tại trong triều của ngươi chỉ sợ không đủ để hắn tin ngươi. Hơn nữa, ta hy vọng, hành động lần này càng nhanh càng tốt. Tối nay phải đi tìm hắn thương nghị(bàn bạc), đến đêm sẽ hành động! Nếu không, Quả Quả ở bên kia sẽchờ đến sốt ruột mất…”Mặt Chấn Nhânhiện vẻ âm ngoan, nhưng lại nói với thanh âm cực kì ôn nhu.

“Được! Ô Triểnnghe phân phó!”

“Bây giờ ngươi đi tìm mấy phó tướng khác, triệu tập binh chúng, tùy thời tùy chỗ chuẩn bị sẵn sàng, nghe hiệu lệnh của ta!”

“Tuân lệnh!”

“Pháo hoa tín hiệu không thay đổi, chú ý không trung đêm nay!” Sau khi Chấn Nhân bỏ lại những lời này, liền lệnh cho hạ nhân chuẩn bị ngựa, chuẩn bị đêm khuya rời phủ bái phỏng ‘hắn’.

## 42. Chương 42

Giờ hợi (21 – 23 giờ) ngày hôm sau, cũng là năm thứ hai trăm ba mươi sáu Đại Á hoàng triều, giờ hợi năm Hòa thứ hai mươi ba, Thắng Chính Hoàng đế.

Tiêu vương tiến cung yết kiến Chính Hoàng, cho biết Chấn Nhân đã hồi tâm chuyển ý, nguyện thú công chúa. Sau khi ông rời đi không lâu, Chính Hoàng long tâm đại duyệt(vô cùng vui vẻ), sai người truyền An Bình công chúa đến, nói lại với nàng tin tức này. Đang nói nói cười cười thì…

“Không tốt! Không tốt! Hoàng Thượng, Hoàng Thượng…” Thái giám nội cung nghiêng ngả lảo đảo vọt vào Thanh Ninh cung, lập tức gục trên mặt đất.

“Chuyện gì? Sao lại hoang mang rối loạn như vậy?!” Chính Hoàng không vui.

“Hoàng Thượng… Tiêu tướng quân dẫn binh…tấn công vào đây!” Thái giám dùng hết khí lực toàn thân mà hô lớn.

“Ngươi nói cái gì?” Chính Hoàngđứng bật dậy khỏi long ỷ, sắc mặt đại biến.

An Bình công chúa không thể tin được, chạy ra ngoài cửa. Nàng muốn nhìn thử xem có đúng như lời thái giám nói hay không.

Chỉ thấy ngoài Thanh Ninh cung đầy những bóng người lay động, tùng hỏa nhiên nhiên (lửa cháy rực trời) — cả Thanh Ninh cung bị vây quanh. Xa xa truyền đến tiếng khóc lóc thảm thiết, tiếng la hét chói tai của các thái giám, cung nữ, tần phi.

“Trời ơi!” An Bình công chúa lùi lại ba bước, vừa lúc lui đến \*\*\*g ngựcChính Hoàngphía sau.

“Chuyện gì đây? Cấm quân đâu? BắtTiêu Chấn Nhân ra đây gặp trẫm! Hắn thật to gan! Hắn không sợ cả nhà bị sao trảm (tịch thu tài sản, chém cả nhà) sao?” Chính Hoàng hoảng sợ lại phẫn nộ, cả người không tự chủ được mà run rẩy.

“Ngươi muốn làm gì thì làm.” Theo thanh âm, chỉ thấy tầng tầng lớp lớp quân sĩ mở ra một đường,Chấn Nhânthong thả từ giữa bước ra.

“Ngươi…Tiêu Chấn Nhân ngươi được lắm! Dám phát động chính biến(biến loạn chính trị/ép vua nhường ngôi)! Người đâu, bắt nghịch tặc này cho trẫm! Ai bắt được, trẫm lập tức phong làm đại thần nhất phẩm trong triều, kim ngân châu bảo (vàng bạc châu báu)được lấy tùy thích!”Chính Hoàngkêu to với đám tướng sĩ đang vây quanh Thanh Ninh cung.

Chỉ nghe thấy tiếng cháy lốp bốp! của cây đuốc, cùng với những âm thanh hoảng loạn truyền đến từ phía xa. Không ai vì lời nói của Chính Hoàng mà cử động, ngàn vạn ánh mắt đều im lặng nhìn Chính Hoàng.

“Trẫm có thể phong kẻ đó làm vương…” Chính Hoàngvẫn còncố giãy chết.

“Hừ hừ hừ!” Chấn Nhân cười lạnh.

“Tiêu Chấn Nhân, ngươi sao lại như thế? Bây giờ ngươi đãquý vi nhất phẩm tướng quân đương triều, lại là Tiêu vương tương lai, hơn nữa ngươi không phải đáp ứng phụ vương của ngươi, muốn thú bản cung sao? Khi đó ngươi lại là Phò mã đương triều, vì sao ngươi còn muốn…còn muốn…” An Bình công chúa không thể tin, chất vấn Chấn Nhân.

Chấn Nhân nghe lời nàng nói, ánh mắt lạnh như băng phóng tới người nàng, nở nụ cười khinh thường.

“Ngươi tính cái gì vậy! Ta sẽ thú ngươi? Ngươi chẳng lẽ đã quên chuyện ta đã có thê tử rồi sao?”

“Ngươi… Ngươi sao có thể nói như vậy! Ngươi dám vũ nhục bản cung như thế…” An Bình công chúa tức giận đến phát run, lớn đến như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người hỏi nàng, “Ngươi tính cái gì vậy?”

“Vũ nhục? Sao ta lại phải vũ nhục ngươi, ngươi căn bản là không xứng cho ta vũ nhục! Ngươi còn dám hỏi ta vì sao lại làm như thế? Ha ha, ha ha…” Chấn Nhân ngửa mặt lên trời cuồng tiếu(cười điên cuồng), rồi nói tiếp “Ta hỏi ngươi, ngươi vũ nhục Tráng Quảthế nào? Ngươi nóicái thứ quái quỷ gì để y xấu hổ giận dữ đến mức phải tự sát? Vì sao ngươi lại muốn vũ nhục y? Ngươi có tư cách gì mà vũ nhục y? Quả Quả, Quả Quả của ta…Khi đó y đã phải khổ sở thế nào? Thống khổ ra sao? A!” Chấn Nhân che ngực, khi hắn nghĩ đến cảnh Quả Quảphải chịu vũ nhục, lòng đau như bị xé rách.

“Tiện nhân! Dám thừa dịp ta không có ở đó, thông đồng với Tiêu Trì Viễn hại chết Tráng Quả! Ngươi, ngươi chết ngàn lần cũng không đủ đền mạng!”Chấn Nhânnhư đã điên rồi.

Trước mặt mọi người, tướng sĩ nghe tinTiêu Tráng Quả bị hại chết, hơn nữa kẻ giết y lại là An Bình công chúa trước mặt, lập tức xôn xao, thậm chí đã có người hét lên, “Giết nàng! VìTráng Quả báo thù!”

KhiTiêu Tráng Quả còn ở trong quân, người này thiên tính khoan dung độ lượng, lại thiện lương, thái độ làm người tốt không nói, lại không biết bao lần vì cứu một binh lính không hề quen biết mà không kể thân mình, lại càng không phải nói đến chuyện y thường xuyên chạy đến thương binh doanh(nơi trị thương cho thương binh) hỏi han ân cần, thậm chí thỉnh thiện trù đến cải thiện bữa ăn không nuốt nổi cho họ.

Vả lạiTiêu Chấn Nhân trị binh nghiêm khắc, sai tất nghiêm trị, Tráng Quả lại nhiều lần dám đứng lên vuốt râu hổ, thay họ cầu tình, giảm đượckhông ít trách phạt. Hơn một năm chinh chiến, những người trong chinh bắc quân từng chịu ân tình của Tráng Quả cũng không biết có bao nhiêu. Cổ nhân trọng tình, nghe tinTiêu Tráng Quảtrung hậu thiện lương lại bị hại chết, mọi người ồn ào.

“Giết nàng! Giết nàng!” Một tiếng lại một tiếng, trong nháy mắt đã thành sóng lớn. Thậm chí đã có tướng sĩ mắt rưng rưng!

An Bình công chúa chân tay phát run, cả người như nhũn ra. Có khi nào nàng gặp phải tình cảnh như thế đâu. Nàng không ngờ, Tiêu Tráng Quả thấp hèn, không đáng một đồng trong mắt nàng lại được lòng người như thế! Nếu biết có lúc này, sao lúc đó nàng lại…

Chấn Nhân rút kiếm tiến lên, bước tới gần từng bước, hai mắt vằn đỏ, hung hăng trừng mắt nhìn An Bình công chúa.

“Không… Ngươi không thể, ngươi… Đừng tới đây! Phụ hoàng, phụ hoàng cứu ta!” An Bình công chúa bị dọa đến hai chân như mọc rễ(chết đứng), không thể di động, phong nghi cao quý gì gì đó đều biến mất.

“Tiêu…Chấn Nhân, ngươi dám! Ngươi, ngươi…” Chính Hoàng muốn che chở ái nữ(con gái yêu), đáng tiếc hai chân sớm bị dọa cho mềm nhũn, chỉ có thể mạnh miệng quát nạt.

“Không dám? Vì sao không dám! Ta đương nhiên dám! Tráng Quả! Ngươi xem đi!” Chấn Nhân nhìn trời, một tiếng rống to, tiện đà như Tu La tạ thế(xuống trần) giơ lợi kiếm(thanh kiếm sắc) lên cao.

“Hoàng Phủ Ninh Dục! Để mạng lại!” Không chút do dự một kiếm bổ xuống! Kiếm như đao, thế như lũ, bổ xuống An Bình công chúa đã bị dọa ngốc lăng ở đó thành hai nửa từ vai đến thắt lưng!

Tựa như phiền chán khi bị máu củaAn Bình công chúa làm nhiễm bẩn, sau khi kiếm bổ xuống, Chấn Nhân liền lui về sau ba bước. Nhẹ nhàng lau vết máu dính trên bảo kiếm. Quả Quả của hắn cũng thường xuyên giúp hắn lau kiếm như vậy.

‘Ngươi là người duy nhất, Quả Quả! Ngươi chờ một chút, chờ ta đem bọn chúng xử lý sạch sẽ rồi, ta sẽ đến với ngươi. Ngươi chờ ta…’

Trơ mắt nhìn ái nữ Ninh Dục bị giết, hơn nữa tử trạng (tình trạng lúc chết) cực thảm, Chính Hoàngngã phịchxuống đất. Hai chân lão đã không cách nào chống đỡ thân thể nữa rồi.

“Đúng là xung quan nhất nộ vi hồng nhan !” Người tới hiển nhiên là coiTráng Quảnhư nữ tử,rẽ đám người vây quanh ra.

Chính Hoàng nghe tiếng mở to mắt ra nhìn, khi phát hiện người tới là lục hoàng tử của lão – Hoàng Phủ Lý Dụ thì vô cùng mừng rỡ.

Vội vàng hô, “Lý Dụ, mau giúp phụ hoàng bắt tên nghịch tặc này! Trẫm lập tức phong ngươi làm thái tử đương triều!” Lão đã quên, lúc trước người cực lực đề cử Chấn Nhânnhận chức Phiêu Kị tướng quân chính là lục hoàng tử này của lão.

“Ha hả, đa tạ phụ hoàng, nhưng… nếu để phụ hoàng phong ta làm thái tử rồi phải đợi thêm vài chục năm nữa, không bằng bây giờ phụ hoàng băng hà, ta cũng có thể từ Thái Tử lập tức trở thành Tân hoàng, ngài nói như vậy có phải tốt hơn không?” Lục hoàng tử cười đếnđắc ý.

“Ngươi, ngươi nói cái gì! Thì ra, tất cả chuyện này đều do ngươi bày ra!” Chính Hoàng bừng tỉnh đại ngộ.

“Ha hả, không dám nói là ta bày ra, chỉ có thể nói là ta vừa mới có ý này thôi. Không có cách nào a, ai kêu phụ hoàng có nhiều nữ nhi như thế, lại chậm chạp không chịu lập thái tử chứ! Mà thân thể phụ hoàng lại khỏe mạnh, có ba hay năm năm nữa cũng không thoái vị được. Vừa lúc Tiêu tướng quân nguyện ý trợ giúp ta một tay, cho nên… Ha ha, phụ hoàng, xin mời ngài lập tức băng hà đi!”

“Ngươi, ngươi thí phụ đoạt vị(giết cha giành ngôi), không sợ người trong thiên hạ mắng chửi sao? Văn võ bá quan cũng sẽ buộc tội ngươi, những hoàng tử khác cũng sẽ…”

Không kiên nhẫn nổi nữa, lục hoàng tử đánh gãylời phụ hoàng, “Không nhọc phụ hoàng lo lắng, tất cả đều được Tiêu tướng quân an bài thỏa đáng vì trẫm hết rồi. Không cần nói thêm nữa! Người tới, ban rượu!”

Một thái giám trẻ tuổi bưng rượu độc tới.

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ngày mười tám tháng mười một, năm Hòa thứ hai mươi ba, giờ hợi, Chính Hoàng Hoàng Phủ Thắng băng hà.

Ngày kế, Trung Xu cơ Vương Minh Nhiêntuyên đọc di chỉ của Chính Hoàng trên đại điện, lập lục hoàng tử làm thái tử.

Sau đó, lục hoàng tử – Hoàng Phủ Lý Dụdưới sự giúp đỡ toàn lực của Phiêu Kị tướng quân Tiêu Chấn Nhân, đi lên ngôi vị hoàng đế, hiệu Nhân Hoàng, sửa niên hiệu thành ‘Tông’.

Chuyện đầu tiên Nhân Hoànglàm sau khi đăng vị, chính là truy phong phụ hoàng Chính Hoàngthành ‘Thắng Liệt hoàng đế’; chuyện thứ hai, là công bố tình hình thực sự lúc tiên hoàng Chính Hoàng băng hà.

Cáo trạng công bố, “An Bình công chúa cấu kết ngoại thần Tiêu Chấn Tổ, có ý muốn bức vua thoái vị. Tiêu vương phái binh trợ giúp, vọt vào hoàng cư Thanh Ninh cung, bức tử Chính Hoàng. May mắn là việc này bị đại tướng đương triều – Tiêu Chấn Nhân biết được, mang binh chạy tới hoàng cung,cố gắng ngăn cản việc này.

Đau buồn thay, Chính Hoàngđã băng hà. Tiêu tướng quân khi tới nơi chỉ kịp giết An Bình công chúa – kẻ phản nghịch của hoàng tộc, còn đám ngườiTiêu vươngđã đào thoátđược. Tiêu tướng quân đau đớn vì sự bại hoại của Tiêu phủ, thật sự xấu hổ, thỉnh chỉ đượcphụ trách tra rõ án này.”

Sau khi hạ cáo trạng, Nhân Hoàng hạ chỉ, lệnh cho Hình bộ thượng thư năm đó, bây giờ là Đại tướng quân Tiêu Chấn Nhân phụ trách án ‘Thanh Ninh cung biến’ này.

Mười hai canh giờ sau, Tiêu Chấn Nhân điều tra rõ vụ án, có nhân chứng chính mắt nhìn thấy An Bình công chúa quả thật trước đó có đến Tiêu phủ, cũng lui tới qua lại với đám ngườiTiêu vương. Cũng có thái giám, cung nữ làm chứng, Tiêu vươngTiêu Trì Viễn có đến Thanh Ninh cung vào ngàyChính Hoàng băng hà. Trong quân cũng có người chỉ chứng, Tiêu vương từng hứa sẽ cất nhắc sau này, muốn họ đợi lệnh bên ngoài. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Chấn Nhângiao kết quả điều tra lại cho Nhân Hoàng, bày tỏ tấm lòng trong sạch của mình.

Ngày hai mươi mốt, năm Tông thứ nhất, Nhân Hoànghạ chỉ, nghiêm trị Tiêu vươngvà đám người liên can đến chuyện phản nghịch, nhưng nể tình Tiêu tướng quân, cũng có đại thần trong triều cầu tình, đặc biệt miễn sao trảm cả Tiêu phủ, chỉ nghiêm trị Tiêu vương và đám người liên quan, cũng tịch thu lại phủ đệ.

Bốn ngày sau khi Chấn Nhân rời khỏi Tiêu phủ lần trước, cũng là ngày hai mươi mốt (hiện tại), hắn lại đến đây lần nữa.

Lần này hắn không phải lẻ loi một mình, mà là dẫn theo năm nghìn binh lính và thánh chỉ của Nhân Hoàng tiến vào.

Hắn muốn tới báo thù choQuả Quảcủa hắn!

Đám người Tiêu vươngsớm đã biết tin, chờ sẵn ở đại sảnh chủ ốc. “Bức vua thoái vị”, loại tộitrạng này căn bản là không ai dám làm, là bị người vu oan. Vô luận Tiêu vương có bao nhiêu lần muốn tìm gặp Nhân Hoàng đều bị cự tuyệt, hiện tại bọn họ chỉ có dựa vào Tiêu Chấn Nhân có thể bận tâm đến huyết mạch hay không, có thể vì bọn họ rửa sạch tội danh một lần nữa hay không.Tiêu vương đến giờ vẫn không hiểu, sao ông lại bị người khác vu vào tội danh bức vua thoái vị!

## 43. Chương 43

“Phụ vương, lão nãi nãi, đại ca, còn đại bá, tam thúc, Chấn Nhânthỉnh an mọi người.” Chấn Nhân tiến vào đại sảnh, hành lễ với những người ở đó.

Trong lòng hắn, hành động này có nghĩa là cáo biệt những người này lần cuối cùng.

“Mặt khác, tam thúc, Chấn Vũ cùng Chấn Nam mặc dù đã hy sinh trên chiến trường, nhưng khi bọn nó lâm chung đã bảo ta chuyển lời đến thúc, “Biết cha thật tâm đối với mẫu thân, nếu cha thực sự yêu thương mẫu thân, gia hương của mẫu thân chắc người không quên, chúng ta ở đó chờ người tới.” Tro cốt của hai người họ, ta đã ủy thác người đưa đến đó, thỉnh tam thúc nén bi thương.” Chắp tay thi lễ.

Tiêu Trì Thanh tuy đã biết được chuyện ái tử (con trai yêu) của mình hi sinh qua những người khác, nhưng ông vẫn luôn ôm chút hi vọng; bây giờ lại nghe Chấn Nhân chứng thực đó là sự thật, phút chốc khóc ngã xuống đất. Tiêu Chấn Hành mặc dù cũng là con ông, nhưng sao có thể so được với song bào thai mà ái nhân ông yêu thương thật lòng thật dạ sinh ra.

Hơn nữa thân là người đọc sách, ông cũng ghét cay ghét đắng những hành vi độc ác củaTiêu Chấn Hành, chỉ là vô lực ngăn cản. Sau khiChấn Nhânđịnh tội Tiêu Chấn Hành, ông cũng không trách móc Chấn Nhân, còn cho rằng cái chết của nhi tử là trừng phạt đúng tội. NhưngChấn Nam cùng Chấn Vũ không như vậy. Bọn nó tốt như vậy, quả thực không giống như hài tử trưởng thành trong Tiêu phủ này. Tiêu Trì Thanh hối hận vạn phần, lẽ ra ông phải sớm đưa Chấn Nam vàChấn Vũrời khỏi Tiêu phủ mới đúng.

Đứng lên, Tiêu Trì Thanh cười thảm đi ra ngoài. Ông muốn đến gia hương của mẫu thân Chấn Vũ, Chấn Nam, thắp cho chúng nó một nén nhang, sau đó sẽ đi tìm chúng, một nhà đoàn viên.

ThấyTiêu Trì Thanhđã rời khỏi, sắc mặt Chấn Nhânbắt đầu biến hóa. Đến khi ánh mắt hắn một lần nữa quét đến đám người Tiêu vương, trong ánh mắt chỉ còn lại ánh sáng sắc lạnh, như nhìn thấy thứ cặn bã gì đó, làm người ta phát hoảng. Ánh mắt đó ẩn chứa sự ác độc, như muốn giết người!

Không biết có phải cảm nhận được dục vọng muốn báo thù của Chấn Nhân hay không mà sắc mặt những người trong Tiêu phủ đều biến hóa, từ hi vọng đã biến thành tuyệt vọng.

“Ngươi…” Tiêu vương đột nhiên phát hiện yết hầu mình không biết vì sao đã trở nên khàn khàn, ho khan một tiếng, nói tiếp “Chấn Nhân, ngày đó ngươi đến hoàng cung, hẳn là khôngthấy ta, đúng không? Nói cách khác… Khụ khụ, ngươi hẳn là biết, cha vô tội. Ngươi có thể thượng tấu với Nhân Hoàng, thẩm tra lại án này một lần nữa đượckhông?”

Tiêu vương không hề tự xưng là‘bổn vương’, hiếm khi nào ông tự xưng được chữ ‘cha’ này, có lẽ trong vô thức ông muốn dùng tình thân để làm Chấn Nhân nghĩ lại.

Như thể không nghe đến lời ông nói, Chấn Nhânquét mắt đến những người ở Tiêu phủ, chuyển tới khối đá thoạt nhìn còn mới kia.

Quả Quả của hắn đã trút hơi thở cuối cùng ở nơi đó!

Thanh viêm \* lạnh như băng biến thànhnhu tình như nước, một lần nữa dùng ánh mắt âu yếm nhìn mặt đất kia, dường như chỗ đó vẫn còn người hắn yêu thương nhất đang đứng.

(\* lửa xanh: lửa xanh nóng hơn lửa đỏ, ý ở đây là ánh mắt lạnh lùng nhưng ý chí trả thù thì hừng hực >”<) tựa="" hồ="" không="" thể="" chịu="" nổi="" loại="" không="" khí="" trầm="" mặc="" này="" lâu="" hơn="" nữa,tiêu="" chấn="" tổ="" hổn="" hển="" nói,="" “tiêu="" chấn="" nhân,="" trong="" bụng="" ngươi="" cũng="" rõ,an="" bình="" công="" chúakia="" rõ="" ràng="" coi="" trọng="" ngươi,="" nàng="" sao="" có="" thể="" cấu="" kết="" với="" ta="" mà="" làm="" cái="" việc="" bức="" vua="" thoái="" vị="" gì="" gì="" đó="" được!="" còn="" nữa,="" nàng="" đến="" tiêu="" phủ="" ta="" cũng="" không="" phải="" vì="" chuyện="" đó,="" mà="" là="" vì="" xử="" lý="" nô…”="" một="" bạt="" tai="" đánh="" cho="" lời="" nói="" còn="" lại="" của="" lão="" nuốt="" ngược="" hết="" vào="" bụng.="" “nếu="" ngươi="" còn="" dám="" nói="" một="" tiếng="" tráng="" quả="" là="" nô="" tài="" gì="" gì="" đó,="" ta="" sẽ="" cho="" ngươi="" nếm="" thử="" đầu="" lưỡi="" của="" ngươi="" có="" hương="" vị="" gì.”="" chấn="" nhân="" chậm="" rãi="" nói.="" “ngươi…="" ngươi="" hôm="" nay="" đến="" đây,="" rốt="" cuộc="" là="" vì="" cái="" gì?”="" tiêu="" vương="" rốt="" cuộc="" chịu="" không="" nổi,="" giận="" dữ="" hét="" lên.="" “đến="" xử="" trí="" các="" ngươi="" a,="" giống="" như="" trước="" đây="" các="" ngươi="" xử="" lý="" tráng="" quả="" ở="" đây="" ấy.”="" chấn="" nhânbày="" ra="" bộ="" dáng="" thực="" kinh="" ngạc,="" như="" là="" thấy="" kì="" lạ="" tại="" sao="" bọn="" họ="" lại="" không="" biết="" mục="" đích="" của="" hắn="" khi="" đến="" đây.="" “ngươi="" nói="" cái="" gì?!="" thì="" ra,="" thì="" ra="" tất="" cả="" đều="" là="" do="" ngươi="" âm="" thầm="" làm="" hết?”="" không="" hổ="" là="" tiêu="" vương,="" phản="" ứng="" rất="" nhanh.="" “ha="" hả,="" đang="" nói="" cái="" gì="" vậy?!="" sao="" lại="" do="" ta="" gây="" ra="" chứ?="" đó="" không="" phải="" là="" hậu="" quả="" các="" ngươi="" tự="" gây="" ra="" sao?”="" chấn="" nhân="" cười="" nhạo,="" tiếp="" tục="" nói="" “này="" lão="" thái="" bà,="" ngươi="" cùng="" với="" mấy="" nữ="" nhân="" không="" biết="" xấu="" hổ="" trong="" phủ="" hợp="" mưu="" giết="" nương="" ta,="" cùng="" với="" ba="" mươi="" nhân="" khẩu,="" hỏa="" thiêu="" tạng="" hương="" sơn="" trang.="" còn="" nhớ="" không?="" ngươi="" có="" lẽ="" thấy="" lạ="" là="" sao="" ta="" lại="" biết="" chứ="" gì?="" cáiđó="" còn="" phải="" cảm="" tạ="" tiêu="" chấn="" hành,="" nếu="" không="" phải="" khi="" xử="" vụ="" án="" kia="" bỗng="" nhiên="" xuất="" hiện="" một="" tên="" tú="" tài,="" ta="" chỉ="" sợ="" còn="" không="" biết="" việc="" các="" ngươi="" vì="" muốn="" diệt="" khẩu="" mà="" độc="" chết="" toàn="" bộ="" số="" người="" giang="" hồ="" năm="" đó="" đã="" thuê.="" ta="" tra="" xét="" nhiều="" năm="" như="" thế="" cũng="" không="" tìm="" thấy="" chứng="" cứ="" các="" ngươi="" giết="" người="" diệt="" khẩu.="" hừ!="" chắc="" các="" ngươi="" khôngngờ="" trong="" số="" những="" người="" các="" ngươi="" độc="" chết="" năm="" đó="" còn="" có="" cả="" huynh="" trưởng="" của="" tên="" tú="" tài="" đó="" a!="" cái="" này="" gọi="" là="" ‘lưới="" trời="" tuy="" thưa="" nhưng="" khó="" thoát’!”="" (nhớ="" bao="" đại="" nhân="" a="" ^^)="" lão="" phu="" nhân="" lập="" tức="" ngã="" phịch="" xuống="" ghế,="" “ngươi…="" là="" muốn="" báo="" thù="" cho="" nương="" ngươi,="" mới="" có="" chuyện="" hôm="" nay,="" phải="" không?”="" bà="" biết="" dù="" có="" liều="" chết="" không="" nhận="" cũng="" không="" còn="" ý="" nghĩa="" gì="" nữa="" rồi.="" nghe="" bà="" ta="" nói="" như="" vậy,="" tiêu="" vương="" liền="" ngây="" người.="" ông="" nghĩ="" người="" động="" thủ="" chỉ="" có="" tiêu="" vương="" phi,="" cho="" nên="" nhiều="" năm="" nay="" mới="" khôngbước="" vào="" nơi="" ở="" của="" nàng="" nữa;="" không="" ngờ="" mẫu="" thân="" ông="" cũng="" tham="" gia="" vào="" lần="" hành="" hung="" đó!="" “ha="" ha="" ha!="" ngươi="" sai="" rồi.="" ta="" tuy="" có="" ý="" giết="" ngươi,="" nhưngtráng="" quả="" lại="" nói="" với="" ta,="" tuổi="" tác="" ngươi="" đã="" cao,="" cũng="" không="" còn="" sống="" được="" bao="" nhiêu="" năm="" nữa,="" không="" bằng="" buông="" tha="" cho="" ngươi,="" quên="" đi="" chuyện="" này.="" về="" phần="" những="" người="" khác="" trong="" tiêu="" phủ,="" tráng="" quả="" cũng="" nói="" với="" ta,="" sự="" tình="" đã="" qua="" nhiều="" năm="" như="" vậy,="" oan="" oan="" tương="" báo="" đến="" khi="" nào,="" không="" bằng="" cũng="" buông="" tha="" các="" ngươi="" là="" được="" rồi.="" tráng="" quả="" thiện="" tâm,="" không="" muốn="" nhìn="" thấy="" ta="" cũng="" nhảy="" vào="" dầu="" sôi="" lửa="" bỏng;="" mà="" ta="" cũng="" không="" muốn="" làm="" y="" khổ="" sở,="" cho="" nênlần="" này="" từ="" mạc="" bắc="" trở="" về,="" ta="" cũng="" không="" có="" ý="" đối="" phó="" các="" ngươi.="" “nhưng="" năm="" ngày="" trước,="" thiện="" tâm="" của="" tráng="" quả="" đã="" được="" các="" ngươi="" báo="" đáp="" thế="" nào?!="" ha="" ha="" ha="" ha…="" đáng="" thương="" cho="" các="" ngươi,="" các="" ngươi="" lại="" bức="" tử="" phật="" đã="" cứu="" mạng="" mình!="" chính="" các="" ngươi="" đã="" đưa="" mình="" vào="" tử="" lộ!="" các="" ngươi="" muốn="" chết="" cũng="" được,="" ta="" sẽ="" thành="" toàn="" (giúp="" đỡ="" để="" đạt="" được="" mục="" đích)="" cho="" các="" ngươi,="" cần="" gì="" phải="" hại="" chếtquả="" quảcủa="" ta!="" các="" ngươi="" là="" cầm="" thú!="" hại="" chết="" nương="" của="" ta="" còn="" chưa="" đủ,="" còn="" muốn="" đoạt="" đi="" quả="" quả="" của="" ta!="" y="" đã="" đắc="" tội="" với="" các="" ngươi="" khi="" nào="" mà="" các="" ngươi="" phải="" làm="" thế="" với="" y?="" có="" chuyện="" gì="" thì="" đến="" tìm="" ta,="" vì="" sao="" lại="" đi="" tổn="" thương="" y?="" hả?="" vì="" sao?”="" chấn="" nhân="" đã="" không="" thể="" khống="" chế="" tâm="" trạng="" của="" mình,="" càng="" không="" ngừng="" nói="" “ta="" sẽ="" không="" dễ="" dàng="" buông="" tha="" cho="" các="" ngươi="" như="" vậy!="" ta="" cũng="" phải="" cho="" các="" ngươi="" chịu="" chút="" thống="" khổ="" và="" khuất="" nhục="" mà="" tráng="" quả="" từng="" chịu!="" tất="" cả="" các="" ngươi="" đừng="" hòng="" chết="" thoải="" mái!”="" “ngươi="" chỉ="" vì="" tên="" tiện="" nô="" kia="" mà="" hủy="" diệt="" cả="" tiêu="" phủ="" ta!="" ngươi="" điên="" rồi="" sao?”="" tiêu="" vươngthanh="" tỉnh="" lại="" từ="" đả="" kích.="" dù="" sao="" thứ="" ông="" chú="" trọng="" nhất="" là="" tiêu="" phủ="" của="" ông,="" là="" vương="" vị="" của="" ông.="" “tiêu="" trì="" viễn,="" ngươi="" là="" người="" đầu="" tiên,="" bây="" giờ="" bắt="" đầu…”="" nghe="" thấy="" ngôn="" từ="" vũ="" nhục="" tráng="" quả="" từ="" tiêu="" vương,="" hai="" con="" ngươi="" của="" chấn="" nhân="" bắt="" đầu="" co="" rút="" lại.="" “thánh="" chỉ="" đến,="" người="" tiêu="" phủ="" tiếp="" chỉ!”="" lấy="" chiếu="" thư="" từ="" tay="" áo="" ra,="" chấn="" nhân="" lớn="" tiếng="" hô.="" người="" trong="" tiêu="" phủ="" bất="" đắc="" dĩphải="" quỳ="" xuống="" tiếp="" chỉ.="" “phụng="" thiên="" thừa="" vận,="" hoàng="" đế="" chiếu="" viết:="" ngườitiêu="" phủ="" cấu="" kết="" với="" an="" bình="" công="" chúa="" hoàng="" phủ="" ninh="" dục,="" dùng="" vũ="" lực="" bức="" vua="" thoái="" vị,="" độc="" sát="" tiên="" hoàng="" (giết="" hoàng="" đế="" trước="" bằng="" thuốc="" độc),="" nhiễu="" loạn="" triều="" cương,="" tội="" không="" thể="" tha!="" đặc="" biệt="" dụ="" (bảo)="" phiêu="" kị="" tướng="" quân="" tiêu="" chấn="" nhân,="" sao="" thu="" (thịch="" thu)="" tiêu="" phủ,="" điều="" tra="" chứng="" cứ="" phạm="" tội,="" giám="" sát="" chấp="" hình!="" “tiêu="" vươngtiêu="" trì="" viễn,="" cướp="" đoạt="" vương="" vị,="" phán="" trảm="" thủ="" chi="" hình(chặt="" đầu);="" tiêu="" phủ="" đại="" thế="" tử="" tiêu="" chấn="" tổ,="" phán="" yêu="" trảm="" chi="" hình(chém="" ngang="" lưng);="" tiêu="" phủ="" lão="" phu="" nhân="" tiêu="" lão="" vương="" phi,="" bởi="" tuổi="" đã="" già="" nên="" miễn="" tử="" tội,="" phán="" lưu="" đày="" chi="" hình;="" những="" người="" còn="" lại="" trong="" tiêu="" phủ="" biếm="" làm="" thứ="" dân,="" suốt="" đời="" không="" được="" mướn="" người="" ;="" tất="" cả="" tài="" sản="" của="" tiêu="" phủ="" phán="" sung="" quốc="" khố.="" sau="" khi="" tiếp="" chỉ="" lập="" tức="" thi="" hành!="" khâm="" thử!”="" cạch!="" một="" tiếng,="" chấn="" nhâncuộn="" thánh="" chỉ="" lại,="" đưa="" tới="" trước="" mặt="" tiêu="" trì="" viễn.="" “tiếp="" chỉ="" đi!="" tiêu="" trì="" viễn!="" mặt="" khác,="" phụng="" khẩu="" dụ="" của="" thánh="" thượng,="" nô="" bộc="" trong="" tiêu="" phủ="" đều="" được="" đặc="" xá="" làm="" bình="" dân,="" không="" phải="" gia="" nhập="" nô="" tịch="" nữa.="" ngày="" mai="" sẽ="" có="" đại="" thần="" đến="" đây="" niêm="" phong="" phủ.="" trịnh="" đại="" nhân="" mau="" ra="" ngoài="" truyền="" lệnh,="" bảo="" những="" nô="" bộc="" trong="" tiêu="" phủ="" lập="" tức="" rời="" khỏi="" đây="" ngay.”="" “vâng.”="" vài="" vị="" tướng="" sĩ="" vẫn="" luôn="" im="" lặng="" đứng="" sau="" chấn="" nhân,="" có="" một="" người="" tiếp="" lệnh,="" đi="" ra="" bên="" ngoài="" đại="" sảnh.="" hai="" tay="" tiêu="" trì="" viễn="" run="" rẩy="" tiếp="" nhận="" thánh="" chỉ.="" ông="" không="" bao="" giờ="" ngờ="" được,="" chẳng="" qua="" chỉ="" là="" xử="" lý="" một="" tên="" nô="" bộc="" không="" biết="" xấu="" hổ="" mà="" đưa="" đến="" kết="" cục="" như="" thế="" này!="" nhưng="" chuyện="" làm="" ông="" thống="" khổ="" nhất="" còn="" chưa="" đến…="" “người="" đâu,="" đem="" tiêu="" trì="" viễnvà="" những="" nghi="" phạm="" liên="" quan="" lột="" sạch="" y="" phục,="" nữ="" tử="" chừa="" lại="" nội="" sấn(đồ="" lót="" aka="" yếm="" và="" quần),="" đưa="" ra="" khỏi="" tiêu="" phủ,="" đi="" đến="" pháp="" trường="" chịu="" hình!”="" chấn="" nhân="" vung="" tay="" lên,="" đi="" ra="" phía="" ngoài.="" đám="" người="" trong="" tiêu="" phủ="" nghe="" được="" lời="" này,="" vô="" cùng="" hoảng="" sợ.="" tiêu="" chấn="" tổlập="" tức="" nhảy="" dựng="" lên,="" một="" chưởng="" đánh="" tới="" phía="" chấn="" nhân.="" dù="" sao="" đều="" là="" chết,="" lão="" không="" muốn="" chịu="" nỗi="" nhục="" này.="" đáng="" tiếc="" tay="" lão="" còn="" chưa="" đụng="" đến="" người="" chấn="" nhân="" đã="" bị="" mấy="" tướng="" lĩnh="" khác="" đánh="" ngã="" xuống="" đất.="" tiêu="" trì="" viễn="" không="" thể="" tin,="" nhìn="" bóng="" dáng="" nhi="" tử="" của="" mình.="" đến="" bây="" giờ="" ông="" mới="" biết="" được="" cái="" gì="" là="" con="" hơn="" cha="" !="" tiêu="" chấn="" nhân="" còn="" độc="" lạt="" (độc="" ác="" nham="" hiểm)="" hơn="" ông="" cả="" trăm="" lần!="" “tiêu="" chấn="" nhân!="" ngươi="" không="" thể="" làm="" như="" vậy!="" ta="" là="" phụ="" thân="" ngươi="" a!="" bà="" ấy="" là="" nãi="" nãi="" của="" ngươi="" a!”="" tiêu="" trì="" viễnđau="" đớn="" kêu="" lên.="" sớm="" biết="" có="" ngày="" này="" thì="" hà="" cớ="" gì="" phải="" gây="" ra="" chuyện="" khi="" trước!="" nhưng="" chấn="" nhân="" cũng="" không="" vì="" thế="" mà="" cảm="" động.="" lương="" tâm="" của="" hắn,="" cảm="" tình="" của="" hắn,="" vĩnh="" viễn="" đã="" biến="" mất="" không="" còn="" bóng="" dáng="" tăm="" hơi="" từ="" khi="" tráng="" quả="" bỏ="" hắn="" mà="" đi="" rồi.="" hắn="" bây="" giờ,="" chẳng="" qua="" là="" người="" bị="" mất="" đi="" yêu="" thương,="" là="" độc="" lang="" (con="" sói="" cô="" độc)="" gặp="" ai="" cũng="" hận="" không="" thể="" cắn="" kẻ="" đó="" một="" miếng="" mà="" thôi.="" huống="" chi="" thủ="" phạm="" đã="" bức="" tử="" tráng="" quả="" thì="" đương="" nhiên="" hắn="" tuyệt="" đối="" sẽ="" không="" bỏ="" qua="" cho="" bọn="" chúng!="" không="" để="" ý="" đến="" phản="" kháng="" của="" đám="" người="" tiêu="" phủ,="" những="" binh="" sĩ="" nhất="" tề="" ùa="" lên,="" lột="" hết="" y="" phục="" bọn="" họ,="" nữ="" tử="" chỉ="" chừa="" lại="" nội="" sam,="" cứ="" thế="" mà="" trói="" tay="" chân="" lại,="" tha="" ra="" ngoài="" phủ.="" ngoài="" đại="" sảnh="" đã="" đứng="" đầy="" hạ="" nhân="" tiêu="" phủ,="" trên="" tay="" mỗi="" người="" đều="" có="" mang="" theo="" một="" cái="" bọc.="" mắt="" thấy="" người="" đã="" từng="" là="" chủ="" nhân="" của="" mình="" bị="" người="" khác="" chỉnh="" cho="" thê="" thảm,="" có="" bộc="" nhân="" từng="" chịu="" khổ="" thì="" vỗ="" tay="" mừng="" rỡ,="" vui="" sướng="" khi="" người="" gặp="" họa;="" người="" có="" chút="" trung="" hậu="" thì="" cúi="" đầu="" không="" đành="" lòng="" nhìn="" lại.="" trên="" đường="" ra="" pháp="" trường,="" tiêu="" trì="" viễn="" rốt="" cục="" cảm="" nhận="" được="" tâm="" trạng="" giận="" dữ="" và="" xấu="" hổ="" muốn="" chết="" của="" tráng="" quả="" ngày="" đó.="" nếu="" để="" ông="" có="" thể="" làm="" lại="" lần="" nữa,="" ông="" tuyệt="" đối="" không="" chọn="" loại="" biện="" pháp="" này="" mà="" tra="" tấn="" y.="" đây="" thực="" sự="" là="" nỗi="" nhục="" mà="" không="" người="" nào="" có="" thể="" chịu="" được!="" dân="" chúng="" vây="" xem="" tấp="" nập,="" chỉ="" chỉ="" trỏ="" trỏ="" đám="" người="" tiêu="" phủ,="" khi="" thì="" lại="" có="" tiếng="" huýt="" sáo="" vui="" vẻ.="" thật="" vất="" vả="" mới="" tới="" đượcpháp="" trường,="" lão="" phu="" nhân="" đã="" bất="" tỉnh,="" xem="" dáng="" vẻ="" thì="" có="" lẽ="" chưa="" cần="" đưa="" bà="" đi="" lưu="" đày="" đã="" xuống="" địa="" ngục="" mất="" rồi.="" đáng="" thương="" cho="" bà,="" kiêu="" ngạo="" một="" đời,="" cuối="" cùng="" lại="" vì="" một="" kẻ="" têntiêu="" tráng="" quảmà="" bị="" chính="" tôn="" tử="" của="" mình="" trả="" thù="" đến="" thế="" này.="" giữa="" những="" người="" này,="" tiêu="" chấn="" tổmới="" là="" người="" phải="" chịu="" oan="" uổng="" nhất.="" chỉ="" là="" đơn="" giản="" nói="" vài="" câu="" bậy="" bạ="" về="" tráng="" quả="" mà="" bị="" phán="" yêu="" trảm="" chi="" hình.="" chỉ="" có="" thể="" trách="" lão="" ngày="" thường="" quá="" mức="" âm="" hiểm="" với="" tiêu="" chấn="" nhânmà="" thôi.="" tiêu="" trì="" viễn="" hung="" tợn="" nhìn="" nhi="" tử="" của="" mình.="" ông="" không="" bao="" giờ="" ngờ="" được="" rằng,="" nhi="" tử="" thân="" sinh,="" lại="" do="" chính="" tay="" mình="" dạy="" dỗ="" ra,="" cuối="" cùng="" lại="" chính="" là="" người="" phá="" hủy="" tiêu="" phủ="" của="" mình!="" ông="" muốn="" cắn="" lưỡi="" tự="" sát,="" nhưng="" lại="" bị="" những="" binh="" lính="" trông="" coi="" nghiêm="" ngặt,="" không="" hề="" có="" cơ="" hội="" đó.="" trên="" pháp="" trường,="" chấn="" nhân="" như="" người="" ngây="" ngốc,="" ngẩng="" đầu="" nhìn="" không="" trung,="" ngay="" cả="" khitiêu="" chấn="" tổ="" bị="" chém="" ngang="" lưng="" cũng="" không="" thèm="" liếc="" mắt="" một="" cái.="" bây="" giờ,="" tất="" cả="" mọi="" thứ="" với="" hắn="" đã="" không="" còn="" ý="" nghĩa="" gì="" nữa!="" ‘quả="" quả,="" ngươi="" có="" nhìn="" thấy="" không?="" tất="" cả="" những="" kẻ="" dám="" khi="" dễ="" ngươi="" đều="" đã="" nhận="" báo="" ứng;="" lão="" thiên="" gia="" không="" phạt="" chúng="" thì="" chính="" tay="" ta="" sẽ="" phạt="" chúng!="" cũng="" sắp="" rồi,="" chờ="" xử="" lý="" hết="" chuyện="" ở="" tiêu="" phủ="" rồi,="" ta="" sẽ="" đến="" tìm="" ngươi.’="" “tiêu="" chấn="" nhân!="" ngươi="" cho="" dù="" giết="" chết="" người="" trong="" cả="" thiên="" hạ="" này="" cũng="" không="" thể="" lôi="" tên="" tiện="" nô="" kia="" trở="" về!="" ha="" ha,="" cho="" dù="" ngươi="" có="" chết="" cũng="" không="" thể="" gặp="" được="" y!="" ngươi="" lại="" vì="" một="" thứ="" đê="" tiện,="" vì="" một="" nam="" nhân="" mà="" hủy="" diệt="" tiêu="" phủ,="" giết="" chết="" phụ="" thân!="" ngươi="" cứ="" chờ="" người="" trong="" thiên="" hạ="" cười="" nhạo="" ngươi="" đi!”="" nói="" xong,="" tiêu="" vương="" không="" đợi="" người="" hành="" hình="" động="" thủ,="" tự="" mình="" đưa="" cổ="" đến="" dưới="" đao,="" một="" nhát="" xuống="" hoàng="" tuyền.="" “ngươi="" nói="" cái="" gì!="" ta="" có="" chết="" cũng="" không="" gặp="" được="" y?="" ngươi="" nói,="" y="" không="" phải="" còn="" sống="" đấy="" chứ?”="" chấn="" nhân="" vọt="" tới="" trước="" mặt="" tiêu="" trì="" viễn,="" nhưng="" đã="" muộn="" một="" bước.="" bỏ="" lại="" thi="" thể="" trong="" tay,="" dưới="" ánh="" mắt="" của="" những="" người="" đứng="" dưới="" đài,="" chấn="" nhân="" triển="" khai="" khinh="" công="" chạy="" về="" hướng="" tiêu="" phủ.="" hắn="" nghĩ="" có="" lẽtiêu="" trì="" viễnnhốt="" tráng="" quảđâu="" đó="" trong="" phủ="" mà="" thôi.="" lục="" lọi="" khắp="" nơi="" trong="" tiêu="" phủ="" cũng="" không="" tìm="" thấy="" chút="" dấu="" vết="" y="" lưu="" lại.="" không="" để="" ý="" tới="" lời="" khuyên="" can="" của="" ô="" triển,="" chấn="" nhânnhư="" đã="" phát="" điên,="" tìm="" kiếm="" khắp="" nơi="" trong="" phủ,="" ngay="" cả="" từngviên="" đá="" cũng="" lật="" hết="" cả="" lên.="" những="" tướng="" sĩ="" ở="" đó="" không="" đành="" lòng,="" đành="" phải="" động="" thủ="" giúp="" hắn="" tìm="" kiếm.="" không="" đến="" một="" lát,="" cả="" tiêu="" phủ="" đã="" thay="" đổi="" hình="" dạng="" trong="" tay="" năm="" nghìn="" binh="" chúng.="" nhưng="" vẫn="" không="" thể="" tìm="" thấy="" chút="" dấu="" vết="" nào="" của="" tráng="" quả.="" hi="" vọng="" mới="" vừa="" được="" nhen="" nhóm="" lập="" tức="" bị="" đánh="" vỡ,="" chấn="" nhân="" như="" người="" đã="" mất="" tất="" cả.="" tình="" cảm="" của="" hắn="" đối="" với="" tráng="" quả="" thực="" sự="" quá="" sâu="" đậm!="" từ="" khi="" sinh="" ra,="" theo="" y="" trên="" đường,="" theo="" y="" luyện="" công,="" đến="" lần="" đầu="" tiên="" ôm="" lấy="" y,="" đến="" khi="" hắn="" trở="" thành="" đại="" tướng="" quân,="" đến="" tận="" bây="" giờ,="" hắn="" chưa="" bao="" giờ="" thật="" sự="" rời="" khỏi="" tráng="" quả.="" nam="" nhân="" đầu="" tiên="" của="" hắn,="" thê="" tử="" duy="" nhất="" của="" hắn,="" tất="" cả="" của="" hắn!="" chấn="" nhân="" không="" biết="" tìm="" được="" y="" phục="" mà="" tráng="" quả="" từng="" mặc="" ở="" đâu,="" có="" lẽ="" không="" phải="" là="" thứ="" hắn="" tìm="" được="" trong="" tiêu="" phủ="" này,="" mà="" là="" thứ="" lúc="" nào="" cũng="" mang="" theo="" bên="" người.="" hắn="" cùng="" quả="" quả="" của="" hắn="" thậm="" chí="" còn="" chưa="" từng="" trao="" đổi="" tín="" vật="" \*="" nữa="" mà!="" chấn="" nhân="" ôm="" y="" phục,="" vừa="" khóc="" vừa="" cười,trong="" mắt="" hắn="" đã="" không="" còn="" sự="" tồn="" tại="" của="" người="" khác="" nữa="" rồi…="" các="" tướng="" sĩ="" vây="" quanh="" hắn="" cũng="" chỉ="" có="" thể="" nhìn="" chứ="" không="" biết="" làm="" thế="" nào="" cho="" phải.="" ô="" triển="" muốn="" đến="" gần,="" lại="" bị="" chấn="" nhân="" một="" chưởng="" đẩy="" ra.="" hắn="" không="" muốn="" bất="" luận="" kẻ="" nào="" đến="" quấy="" rầy="" sự="" thân="" mật="" của="" mình="" và="" quả="" quả.="" lúc="" này,="" một="" lão="" giả="" từ="" bức="" tường="" người="" đi="" ra,="" run="" rẩy="" nói,="" “thiếu="" gia…tráng="" quả="" không="" chết,="" y…”="" thanh="" âm="" mặc="" dù="" không="" cao,="" nhưng="" làm="" chochấn="" nhân="" tựa="" như="" bị="" sấm="" đánh="" trúng,="" lập="" tức="" ngây="" người,="" một="" lát="" sau="" mới="" đẩy="" mạnh="" các="" tướng="" lĩnh="" ra,="" nắm="" lấy="" lão="" giả="" quát,="" “ngươi="" nói="" cái="" gì!="" nói="" lại="" một="" lần="" nữa!”="" mọi="" người="" đều="" nhìn="" lão="" giả="" kia="" —="" lão="" hoa="" tượng="" trần="" bá.="" trần="" bá="" khẩn="" trương="" nói="" “thiếu="" gia,="" tráng="" quả="" không="" chết.="" lão="" gia="" bọn="" họ="" lừa="" người="" thôi…="" ngày="" đó,="" khi="" lão="" gia="" mangtráng="" quảvề,="" lão="" nô="" ta="" tránh="" ở="" ngoài="" đại="" sảnh="" nhìn="" lén="" thấy…="" khi="" lão="" gia="" muốn="" xử="" trí="" tráng="" quả,="" có="" một="" người="" dị="" tộc="" đến="" đây…="" gã="" mang="" tráng="" quả="" đi…="" lão="" gia="" đánh="" không="" lại="" gã.”="" “người="" dị="" tộc?="" bộ="" dáng="" gã="" thế="" nào?="" tên="" gì?”="" chấn="" nhân="" bị="" vui="" sướng="" xông="" não,="" dùng="" âm="" thanh="" như="" khóc="" mà="" hỏi="" lại.="" “gã…="" mặc="" áo="" da,="" còn…gã="" hình="" như="" nói="" với="" lão="" gia…="" gã="" gọi="" là..="" cái="" gì="" mà="" ‘tà’="" gì="" gì="" đó…”="" chưa="" bao="" giờ="" thấy="" chấn="" nhân="" như="" thế,="" trần="" bá="" cũng="" vô="" cùng="" bối="" rối.="" “tà?="" người="" dị="" tộc?="" hô="" hàn="" tà!="" ngươi="" nói="" có="" phải="" làhô="" hàn="" tàkhông?”="" chấn="" nhân="" quát="" lớn.="" “hình="" như="" là…đúng="" a,="" thiếu="">

## 44. Chương 44

Sau khi Chấn Nhân biết được Tráng Quả không chết mà là được Thiền Vu Hung Nô từng đối đầu với hắn – Hàn Tà cứu, lập tức hưng phấn hồi Tướng quân phủ chuẩn bị bao phục đi Mạc Bắc, mangTráng Quảtrở về.

Nhưng Ô Triểncho hắn một đả kích nho nhỏ, không đúng, là đả kích rất lớn mới phải a!

Tiểu tử Ô Triển này là điển hình của loại người không bao giờ tốt được, gã sẽ tuyệt đối không cho người khác dệt hoa trên gấm , mà còn là loại người có thể lấy kéo cắt thêm hai ba đường nữa.

Ô Triển nói với Chấn Nhân thế này, “Hô Hàn Tà tuyệt đối không có hảo ý! Nếu không sao sau khi gã cứu đượcTráng Quả lại không đưa y về tướng quân phủ mà lại đưa về Mạc Bắc? Hơn nữa Tráng Quả và Hô Hàn Tà chắc chắn đã sớm quen nhau rồi! Nếu không Hô Hàn Tàcứu ai không cứu, lại cố tình chạy đến Tiêu vương phủ cứu Tráng Quả sao? Cuối cùng, Tráng Quả có thể đã bị đám người Tiêu phủ làm nhục không ít! Nếu không sao y được cứu ra rồi lại không về Tướng quân phủ? Mà gay go nhất chính là…”

“Ngươi nói đủ chưa?! Không phải đã nói cuối cùng rồi sao? Sao mãi vẫn không xong thế hả?” Chấn Nhân bị những lời phân tích của Ô Triển làmphẫn hận đầy đầu! Tên này tuyệt đối cố ý!

“Không cần thì thôi! Lão đại, ngươi đã quên lời ngươi hay nói rồi sao? Cái gì mà ‘biết người biết ta, trăm trận trăm thắng’ ấy. Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi!” Ô Triển ra vẻ tận tình khuyên bảo.

“Ngươi nói!”

“Nói cái gì?”

“Nói gay go nhất là cái gì?”

“Ách, việc gay go nhất chính là, có thể Tráng Quả sau khi chịu vũ nhục của mấy người kia đã nản lòng thoái chí, mất hết can đảm! Cho dù lão đại ngươi đi, chỉ sợ y cũng sẽ không muốn trở về với ngươi. Mấy cái đó chỉ là phân tích của thuộc hạ ta đây về tình trạng hiện nay của Tráng Quảvà ngài. Nếu phân tích của thuộc hạ có thể cho ngài tham khảo được chút nào đó, thuộc hạ sẽ cảm thấy vạn phần vinh hạnh, muôn lần chết không từ, vạn…”

“Tiêu Trì Viễn chết tiệt, tử lão thái bà đáng chết, Hoàng Phủ Ninh Dục, nếu Tráng Quả thực bị các ngươi làm bị thương… Ta sẽ cho các ngươi chết cũng khôngđượcan ổn!”Chấn Nhânnghĩ thầm.

“Chuẩn bị ngựa!” ThấyÔ Triển chỉ ngón tay về mũi mình, ra bộ khó hiểu, Chấn Nhânnhấn mạnh “Đúng, chính là ngươi, đi giúp ta chuẩn bị ngựa!”

Ô Triển thở dài, xem ra chính mình là vuốt mông ngựa lại chụp phải… Quên mất lão đại bây giờ đã bị vây trong trạng thái không bình thường a!

Khi Chấn Nhân ra đến ngoài phủ tướng quân, phát hiện ở đó có đến hai con ngựa, khôngkhỏi tò mò “Ngựa của Tráng Quả, chờ đến khi ta dẫn y trở về thì mua dọc đường cũng được, nếu không thì ta và y cùng cưỡi một con, không cần chuẩn bị đến hai con như vậy.”

“Hắc hắc, lão đại, con ngựa này là của ta mà.” Ô Triển sờ sờ cổ nói.

“Có ý gì?”

“Thuộc hạ muốn…đi cùng ngài, trên đường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, cho nên… Ha hả!”

“Ta thấy ngươi là ở kinh thành này đến phát chán thì có! Cái gì mà chăm sóc hả? Chỉ biết gây thêm phiền toái cho ta thôi! Ngươi xem ngươi là Tráng Quảchắc!” Có thể Chấn Nhân biết Tráng Quả không chết, bắt đầu từ từ khôi phục như bình thường, cũng biết bỏ đi vẻ lạnh lùng mà vui đùa một chút.

Ô Triểnngây ngô cười, vẻ mặt cầu xin nhìn Chấn Nhân.

Bất đắc dĩ, Chấn Nhân xoay người lên ngựa, rống lớn một tiếng, “Đi!”

Ô Triển cao hứng đến hô to với tướng sĩ vừa trở về đến nơi“Trịnh Kiến Hoa, chuyện còn lại trong kinh giao cho ngươi xử lý nhá!”

Thì ra gã sợ phiền toái, biết sau khi Chấn Nhân rời đi, chuyện còn lại chắc chắn sẽ đến phiên mình giải quyết, lập tức nhanh chóng tìm kẻ chết thay, chuồn đến Mạc Bắc xem diễn!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Một đường không nói chuyện. Hai người lấy tốc độ mà kẻ khác không thể tưởng tượng nổi, trong mùa đông chạy tới Mạc Bắc.

Ngay sau hôm khởi hành, Ô Triển đã bắt đầu hối hận. Nếu biết chuyện sẽ chờ gã khi tới Mạc Bắc vào mùa đông thì gã đã chẳng thèm vác xác tới! Nhưng tưởng tượng đến trò hay sẽ đợi mình ở đó, cũng đành khẽ cắn môi nhẫn nhịn. Ai! Cứ coi như còn chưa đánh nhau xong vậy.

Dọc theo đường đi, Chấn Nhânchưa nói gì cả, chỉ là mải mê chạy tới, biến thành một nam tử tuấn mỹ, thoạt nhìn tựa như sơn đầu đại vương (chủ trại cướp trên núi =\_=) nào đó.

Thật vất vả mới tiến vào đượcsân viện của Thiền Vu, Chấn Nhân không chút do dự thoải mái đi vào cung điện Hô Hàn Tà.

Hắn dùng ngôn ngữHung Nônói đơn giản với thủ vệ một chút, mình là Tiêu Chấn Nhân, tới đón ái nhân của mình – Tiêu Tráng Quả. Vệ binh thấy hai người đều là Hán nhân, trong đó còn có một người nghe đồn là chinh bắc Đại tướng quân, vội vàng chạy vào thông báo với Hô Hàn Tà.

Không lâu sau, vệ binh lại chạy về, nói “Vị khách nhân này, Thiền Vu đại nhân của chúng ta nói, Mạc Bắc không có người tên Tiêu Tráng Quả, ngài có phải nhầm lẫn gì rồi hay không?”

“Ngươi đi truyền lại, nói với Thiền Vu của các ngươi, gã đã cứu một Hán nhân ở Tiêu vương phủ, người nọ chính là Tiêu Tráng Quả.” Chấn Nhân bắt đầu cảm thấy tình huống không ổn, không phải là đúng như cái tên Ô Triển miệng quạ đen kia nói chứ?

Ô Triểnlàm bộ ‘Ta nói đúng chưa’ mà nhìn Chấn Nhân, Chấn Nhân quay lại trừng mắt liếc gã một cái.

Lần này, vệ binh trở về còn nhanh hơn.

“Ách, Thiền Vu đại nhân nói, không biết người này, ngài cũng không cứu ai cả.”

Chấn Nhân nhíu mày, dùng vẻ mặt hết sức ôn hoà nói với vệ binh, “Phiền ngươi chuyển cáo lại với Thiền Vu các ngươi lần nữa, nói phiêu kị đại tướng quân của Đại Á hoàng triều – Tiêu Chấn Nhân bái phỏng, thỉnh sắp xếp sự vụ một chút. Ta nghĩ, cự tuyệt khách nhân phương xa đến đây ngoài cửa, chắc không phải là đạo đãi khách của người Hung Nôđấy chứ.”

Vệ binh vừa nghe đối phương nói thân phận, đành phải sờ sờ mũi, lại đi vào thông báo.

Một nén nhang sau, vệ binh đi ra, truyền lời “Thiền Vu đại nhân nói thân thể ngài không khoẻ, không thể gặp khách. Hai vị khách nhân đường xa mà đến chắc đã mệt mỏi, thỉnh đến Quý tân đình(viện dành cho khách quý) nghỉ ngơi. Tiểu nhân sẽ dẫn đường cho hai vị đại nhân.” Nói xong, liền hướng ra ngoài cung mà đi.

Chấn Nhânkhông vui, nói “Sao? Khách quý không phải thường được tiếp đãi trong cung sao?”

Vệ binh không biết trả lời thế nào, suy nghĩ nửa ngày mới nóimột câu, “Thiền Vu đại nhân không thích để người lạ tiến vào nội cung.”

“Úc? Vậy sao Tiêu Tráng Quảlại có thể ở bên trong?”

“Bởi vì y là huynh đệ của Thiền Vu a!” Vệ binh phát hiện mình nói sai rồi, nhưng đã quá muộn.

“Hừ!” Đẩy vệ binh ra, Chấn Nhân chuẩn bị xông vào.

Ô Triển cũng theo sau Chấn Nhân, một đường đánh đi vào.

Nhanh chóng, vệ binh càng ngày càng nhiều, người ra võ công ngày càng cao. Xem ra Hô Hàn Tà có ý không cho Chấn Nhân thuận lợi gặpTráng Quả.

Một chưởng đánh bay một vệ binh, Chấn Nhân quay đầu nói với Ô Triển “Ta xông vào trước xem thử, người ở đây giao cả cho ngươi.”

Ô Triển vội tranh thủ thời gian, đáp lại một tiếng “A, đã biết, lão đại. Ngài đi thong thả!”

Chấn Nhânnhanh chóng vọt người một cái, phi thân lên tường cung, thi triển khinh công tuyệt đỉnh chạy vào trong cung. Vệ binh muốn đuổi theo nhưng không thể đuổi kịp tốc độ của hắn, hơn nữa Ô Triểncòn cố ý quấy nhiễu, chỉ trong nháy mắt đã không còn thấy thân ảnh Chấn Nhânđâu nữa.

Tìm vài chỗ trong cung cũng không tìm được người muốn tìm, Chấn Nhân bắt đầu lo lắng. Ngay khi hắn nóng lòng khó dằn nổi, đang chuẩn bị bắt một người đến tra hỏi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng người rống giận “Người đâu? Hắn chạy đi đâu ? Mau tìm cho ta!”

Chấn Nhân lắc mình bay về phía cung điện truyền ra thanh âm. Cửa cung mở rộng, bên trong rõ ràng là Thiền Vu Hung Nô Hô Hàn Tà đang ngồi đó khiển trách thuộc hạ.

“Hô Hàn Tà Thiền Vu, Tiêu Chấn Nhân đến bái phỏng!” Tiếng vừa dứt, người hiện ra.

“Tiêu Chấn Nhân!” Không ngờ hắn lại tìm được nơi này,Hô Hàn Tàđập bàn.”Ngươi tới vừa đúng lúc! Ta đang lo không biết tìm ngươi ở đâu mà tính toán đây! Ngươi đâu, bắt tên dám xông loạn vào cung cho ta!”

“Chờ một chút! Ân oán giữa ta và ngươi lát nữa nói sau. Lần này ta đến đây tìm Tráng Quả, ngươi mau cho y ra đây gặp ta.” Chấn Nhân nghĩ đến chuyện tính toán mà Hô Hàn Tànói là chỉ mối hận giao chiến khi trước.

“Để y ra gặp ngươi? Ngươi còn có mặt mũi tới gặp y! Ngươi xem ngươi làm y thành cái dạng gì rồi!” Nghĩ đến Tráng Quả hơn một tháng nay như cái xác không hồn, không có phản ứng với bất cứ điều gì, tim Hô Hàn Tàđau như bị đao cắt.

“Tráng Quảbây giờ…Y làm sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Có phải bị trọng thươngkhông?” Chấn Nhân lo lắng vạn phần, hận không thể lập tức kéo Tráng Quả vào \*\*\*g ngực an ủi.

“Y có chuyện gì hay khôngkhông liên quan đến ngươi! Bây giờ y đã có Hô Hàn Tàta chiếu cố, không nhọc Tiêu Đại tướng quân quan tâm! Người đâu, thỉnh Tiêu tướng quân ra ngoài!”

“Ngươi cứ để ta gặp y một lần trước đã!” Cảm giác Hô Hàn Tà hình như có ôm tâm tình đặc biệt gì đó vớiTráng Quả, Chấn Nhân càng lo lắng hơn.

Hô Hàn Tà dùng hành động trả lờiChấn Nhân, vung tay lên để cao thủ trong cung vây quanhhắn.

Vừa đánh nhau với vệ binh, Chấn Nhân vừa lớn tiếng gọi, “Tráng Quả! Mau ra gặp ta! Tráng Quả!”

Hô Hàn Tà thấy hắn gọi Tráng Quả, sợ y thật sự chạy đến đây, gã cũng nhảy vào đám người đang vây công Chấn Nhân.

Đầu lóe một cái,Chấn Nhânsửa lại, “Tráng Quả, nếu ngươi không ra gặp ta, ta sẽ giết Hô Hàn Tà! Có nghe thấy không, ta muốn giết Hô Hàn Tà!” Hắn nghĩ, với tính tình của Tráng Quả, tuyệt đối sẽ không để ân nhân cứu mạng mình mất mạng vì mình; nghe hắn la lên như thế hẳn là phải nhịn khôngđược mà chạy ra mới đúng.

…

Quả nhiên, Tráng Quảnghe được lời hắn la hét liền từ trong cung chạy ra, nhưng y lại không muốn gặpChấn Nhân, dừng bướctránh ở bên ngoài.

Bây giờ lại nghe Chấn Nhân nói nếu mình không ra ngoài thì sẽ giết Hô Hàn Tà, không khỏi lo lắng vô cùng. Y biết với công lực của Chấn Nhân, muốn giết Hô Hàn Tà cũng là chuyện dễ dàng thôi. Do dự nửa ngày, rốt cuộc y cũng cất bước vào trong cung, nơi Chấn Nhân đang đánh nhau.

…

“Quả Quả!” Chấn Nhân thấy Tráng Quả bước vào cung liền cao hứng quát to một tiếng, xông lên muốn ôm lấy y.

Hô Hàn Tà thấyTráng Quảđi ra, biết có đánh nữa cũng vô nghĩa, liền lệnh cho mọi người dừng tay, đi đến bên cạnh Tráng Quả.

Hai người một trước một sau nhào vàoTráng Quả.

Tráng Quả né tránh ôm ấp của Chấn Nhân, vòng ra phía sauHô Hàn Tà.

Chấn Nhân ngây ngốc.

Hắn không tin, Quả Quả của hắn lại né tránh hắn, lựa chọn đứng phía sau người khác…

## 45. Chương 45

Vui sướng khi gặp lại, kích động khi tận mắt thấy y còn đứng ở đó, tơ vương tràn ngập như con sóng ngất trời, từng trận từng trận thổi quét vào Chấn Nhân.

Nhưng khi thấy hành động của Tráng Quả, cơn sóng kích động lập tức kết băng, đập thẳng vào ngực hắn!

Ngực đau quá!

Chấn Nhân si ngốc nhìn Tráng Quả, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thànhánh mắt nhìn thẳng vào y. Hắn muốn nói, “Quả Quả, ta tới đón ngươi.” Nhưng có thế nào cũng khôngnói nên lời.

“Lão đại, thì ra ngươi ở đây, làm ta tìm thật vất vả. Tráng Quả! Ngươi thật sự còn sống, thật tốt quá!” Một cơn gió từ ngoài điện quét vào đây, tiếp theo một thân người hiện ra, hóa ra là Ô Triểnđã tìm đượcđến đây.

Cảm thấy không khí không đúng, Ô Triển ngượng ngùng nói “Ách, Tráng Quả a, đã lâu không thấy… Ngươi có tốt không?”

“Ta… Tốt lắm, Hô đại cachăm sóc ta rất tốt, ta ở đây tốt lắm.” Liên tiếp nói ba từ ‘tốt’ Tráng Quả hình như là ở không để ý mình đang nói cái gì.

Ô Triển nhận raTráng Quảkhông bình thường. Tuy vẫn là gương mặt thành thật như trước, nhưng sao y lại không có chút thần thái nào của người đang sống như vậy? Vì sao ánh mắt bình thường của y luôn trong suốt, mà giờ lại hỗn độn mơ màng như thế? Như là đứa nhỏ mới sinh ra, dựa sát vào Hô Hàn Tà, như đang coi gã là người duy nhất có thể bảo vệ cho mình. Y đang sợ cái gì? Người luôn nơm nớp lo sợ, thần tình bi ai này là ai?Tráng Quả thật sự đâu rồi?

Trong lòng Ô Triểnhô to không ổn, quay đầu nhìn về phía người kia. Không xem còn đỡ, vừa thấy liền…

‘Trời ạ! Lão đại, trong thời khắc mấu chốt này thỉnh ngươi tỉnh táo lại một chút đượckhông hả? Ngươi không phải tên Chấn Nhân sao? Sao không thể động đậy gì thế này?’ Ô Triển nghĩ trong lòng.

(chấn trong Chấn Nhân nghĩa là dao động/rung động/ phấn chấn. Ta nghĩ tên của anh nghĩa là người luôn vui vẻ khoái hoạt. Ở đây Ô Triển dùng từ ‘chấn’ không phải với nghĩa nguyên bản mà là nghĩa ‘rung động’)

“Khụ khụ…” Ô Triển đang chuẩn bị mở miệng đánh vỡ cục diện, Chấn Nhânvốn đang ngẩn người bỗng nhiên nói chuyện.

“Quả Quả, lại đây, đến bên cạnh ta này. Sẽ không có ai làm tổn thương ngươi nữa đâu, tin tưởng ta…”

Đi bước tới gần Tráng Quả, trong mắt Chấn Nhân căn bản là không có sự tồn tại củaHô Hàn Tà!

“Ta đã giết hết tất cả những kẻ dám khi dễ ngươi rồi! Về sau bọn chúng sẽ không dám đến quấy rầy ngươi nữa đâu. Quả Quả, lại đây, vì sao lại không đến? Ngươi có còn cần ta nữa không? Ngươi lại không cần ta nữa sao?” Chấn Nhân vươn tay.

Tráng Quả không biết vì sao lại ôm lấy bả vaiHô Hàn Tà, sợ hãi nhìn Chấn Nhân tới gần.

Tráng Quảhối hận. Có lẽ mình không nên chạy đến đây, Hô đại ca nói đúng, Chấn Nhân đúng là muốn mang y về, sau đó sẽ để những người khác đến vũ nhục mình lần nữa.

‘Vì sao hắn lại cư xử với ta như vậy? Ta đã làm sai cái gì? Ta không muốn trở về với hắn nữa, không muốn giống như một nam sủng thấp hèn nữa, để hắn muốn làm gì thì làm nữa. Không bao giờ… tin hắn nữa! Hắn chỉ biết lừa gạt ta, làm ta cam tâm tình nguyện mở chân ra hầu hạ hắn, để mỗi người đều xem thường ta, để mỗi người đều cười nhạo ta, mỗi người đều… nhìn ta như vậy.’

Tráng Quả nhớ lại dân chúng trên đường đã chỉ trỏ mình thế nào, người Tiêu phủ châm chọc mình ra sao, ngôn ngữ của An Bình công chúa… Trong đầu y lại hiện lên ánh mắt khinh bỉ của họ…

“Đừng nói ta như vậy, đừng nhìn ta như vậy… Đừng nói ta như vậy, đừng nhìn ta như vậy…!” Tráng Quả không biết mình đã ôm lấy đầu điên cuồng gào thét, dường như y không còn biết mình đang ở đâu nữa, chỉ không ngừng lặp đi lặp lại, “Đừng nhìn ta như vậy…”

Hô Hàn Tàôm chặt lấy Tráng Quả, lo lắng hô to “Tráng Quả, Tráng Quả! Nhìn ta, nhìn ta! Không có việc gì, đã không có việc gì nữa rồi!Bây giờ ngươi đang ở đại mạc, ở trong cung của Hô Hàn Tà ta, sẽ không ai làm ngươi bị thương nữa, không ai nữa cả! Tráng Quả, không sao nữa rồi…” Gã như đã quen với hành vi này củaTráng Quả, thuần thục an ủi.

Thấy Tráng Quả biến thành như thế, lòng Chấn Nhân đau như đao cắt. Lại thấy Hô Hàn Tàkéo Quả Quả vào \*\*\*g ngực an ủi, hai mắt hắn sớm trở nên đỏ bừng!

‘Quả Quả là của ta! Không cho ngươi đụng vào y! Quả Quả là của ta!’

Liều lĩnh, Chấn Nhân một chưởng đánh về phía Hô Hàn Tà, làm gã lảo đảo lui về sau, bất giác buông lỏng Tráng Quả đang ôm trong tay. Chấn Nhân thuận thế đoạt lạiQuả Quả, kéo mạnh y vào \*\*\*g ngực

‘A, Quả Quả của ta…’Nước mắt Chấn Nhânđã sớm tẩm ướt hai gò má. Chớ nói nam nhi không chảy lệ, chẳng qua là chưa đến lúc đau lòng mà thôi!

Nhưng không để Chấn Nhân có thời gian cởi bỏ tâm tình, Tráng Quả bắt đầu mạnh mẽ giãy dụa.

‘Đừng chạm vào ta, đừng ôm lấy ta, ngươi sẽ chỉ làm ta biến thành người không biết hổ thẹn nhất trên đời này! Không, ta không muốn biến thành như vậy!’…

Nhưng y càng vùng vẫy, Chấn Nhân cũng càng ôm chặt.

Hô Hàn Tà muốn ra tay ngăn cản, lại bị Ô Triển ngăn lại.

Đột nhiên, Chấn Nhân”A!” một tiếng, há miệng phun ra máu tươi.

Thì ra, hắn lại bị Tráng Quả đánh một chưởng vào ngực!

Tráng Quả không ngờ mình lại đả thươngChấn Nhân, cũng sửng sốt.

Ô Triển cùng Hô Hàn Tà cũng ngừng tranh đấu, song song nhìn về phía hai người.

Tráng Quả đang run rẩy, giống lá cây lay động trong gió lạnh mùa đông…

“Ngươi, ngươi đừng bức ta như vậy nữa, đượckhông? Coi như ta van cầu ngươi, thiếu gia…” Tráng Quả giãy ra khỏi cái ôm của Chấn Nhân, quỳ xuốngtrước mặt hắn.

“Ta biết bình thường mình hèn, không biết xấu hổ. Tất cả đều là ta không tốt… Thiếu gia ngài cho ta đọc sách biết chữ, cho ta ăn mặc, lại cứu tiện mệnh của ta, đối với ta ân trọng như núi, những điều này Tráng Quả đều biết… Thiếu gia, Tráng Quảdập đầu với ngài, cầu ngài buông tha Tráng Quả đi! ĐểTráng Quả hảo hảo làm người đi! Cầu ngài…” Bịch bịch! Tráng Quảkhông ngừng dập đầu với Chấn Nhân.

“Đừng! Đừng như vậy!” Chấn Nhân đau lòng như bị ai cắt, đưa tay đỡ Tráng Quả, lại bị y né tránh.

“Tráng Quả chẳng những không biết báo đáp ân huệ, còn đả thương thiếu gia, Tráng Quả biết tử tội khó tránh khỏi, không cần thiếu gia mang ta về chịu gia pháp, Tráng Quảsẽ lập tức trả lại cái mạng này cho ngài!” Nói xong, Tráng Quảlập tức đâm đầu vào cột đá trong điện.

“Không…” Chấn Nhân không để ý đến thương thế của mình, vọt tới trước mặt Tráng Quả, rống lớn “Ta không bức ngươi! Ta không hề muốn dẫn ngươi trở về! Ngươi không cần tìm chết…”

Tay che trước ngực, không dám đụng tới Tráng Quả nữa, Chấn Nhân bi thương nói, “Coi như ta cầu ngươi, đừng bao giờ nói rằng sẽ trả lại sinh mệnh cho ta nữa! Đừng nói ngươi đánh ta, cho dù có xẻo thịt lóc xương ta, ta cũng không cần ngươi đền một cọng lông tơ nào! Ta… sẽ trở về… sẽ không đến làm phiền ngươi nữa. Hảo hảo sống cho tốt, chỉ cần sống tốt…”

Gần một tháng nay, từ khi nghe tin Tráng Quả gặp chuyện không may, Chấn Nhân ăn không ngon ngủ không yên, luôn luôn đau lòng, không lúc nào không nghĩ đến chuyện báo thù. Đến khi báo thù thành công, lại biết tin Tráng Quả chưa chết, nhất thời hưng phấn không thôi. Vui mừng và đau khổ cực độ liên tiếp đã sớm tạo thành nội thương, hơn nữa hắn còn ăn gió nằm sương, ra roi thúc ngựa, làm cho hành trình vốn phải đi mất một tháng rút ngắn lại còn nửa tháng chạy đến cung Thiền Vu. Thân thể khôngđược nghỉ ngơi đầy đủ, lại bị ái nhân đánh trúng ngực một chưởng, thân thể hắn rốt cuộc cũng đã đến cực hạn, không thể chống đỡ nổi nữa. Nhưng điều hắn không ngờ được nhất là Tráng Quả lại dùng cách đập đầu liều chết để cự tuyệt hắn!

Đau lòng! Đau lòng! Chỉ còn duy nhất cảm giác đau lòng!

Chấn Nhân từng bước một rút lui khỏi cung điện. Còn chưa tới cửa cung, hắn đã té ngã trên đất.

Ô Triển xông lên, muốn ôm Chấn Nhân dậy, nhưng lại bị hắn đẩy ra. Lau lau tơ máu bên khóe miệng, Chấn Nhân phân phó Ô Triển “Ngươi ở lại đây giúp ta chăm sóc Tráng Quả cho tốt, ta lo khi y được người khác chăm sóc. Nhớ kĩ, khôngnghe được tin tức gì của ta thì khôngđược rời khỏi y. Cái này không phải mệnh lệnh, mà là… thỉnh cầu của ta…”

Chấn Nhân không để ý đến thân thể bị thương của mình, quyết định rời khỏi Mạc Bắc. Bất luận Ô Triểnkhuyên hắn thế nào, hắn cũng không nghe. Sau đó, ngay cả khi Tráng Quảcũng mở miệng thỉnh cầu, muốn hắn dưỡng thương rồi lại đi, nhưngChấn Nhân vẫn cố ý rời đi. Hắn nói vớiTráng Quả “Ta không muốn ở lại để ngươi thấy ta lại thương tâm khổ sở!”

Cuối cùng, Chấn Nhân vẫn là mang theo thân thể bệnh tật, trong mùa đông, rời khỏi Mạc Bắc…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ba tháng qua mau, từ khi Chấn Nhânrời đi đến nay đã quagần ba tháng, Mạc Bắc cũng sắpnghênh đón mùa xuân – mùa mà vạn vật hồi sinh.

Trong ba tháng này, mỗi ngàyTráng Quả đều nghe Ô Triển nói những chuyện mà Chấn Nhân đã làm trong kinh vì y. Từ chuyện bức vua thoái vị, nộ sát (giết vì giận) An Bình công chúa, đến hủy diệt Tiêu phủ, dùng thủ đoạn hết sức nhục nhã giết chết người Tiêu phủ. Ô Triểnmiêu tả sinh động như thật.

Nghe tới chuyệnChấn Nhân suốt năm ngày đêm không ngủ, tìm cách báo thù cho mình, Tráng Quả lo lắng đến mặt cắt không còn chút máu. Dù y không muốn gặp Chấn Nhân, nhưng tính tình hàm hậu của y cũng không muốn nhìn hoặc nghe thấy Chấn Nhân tiều tụy thế nào.

Đến khi Ô Triển nói với y,Chấn Nhân luôn là người cao ngạo có một không hai lại vì y mà suýt chút nữa là hóa điên, tâmTráng Quả bắt đầu đau đớn.

Khi y biết, Chấn Nhân luôn luôn lạnh lùng không thể hiện cảm tình, lại ở trước mặt năm nghìn binh sĩ Tiêu phủ, ôm y phục của mình vừa khóc vừa cười, Tráng Quả bắt đầu rơi lệ.

Khi y biết được, thiếu gia mà y cho rằng đang đùa giỡn với mình, khi cho rằng y đã bị giết, chuẩn bị sau khi báo thù xong sẽ đến hoàng tuyền tìm mình, y bắt đầu nghĩ, phải chăng mình đã trách lầm thiếu gia rồi?

Dưới sự bầu bạn củaÔ Triểnvốn hài hước và sự cẩn thận quan tâm chăm sóc của Hô Hàn Tà, ba tháng sau, cảm xúc sợ hãi và tự ti của Tráng Quảcũng dần chuyển biến tốt hơn.

…

Hôm nay, Tráng Quả đang ngồi trong phòng trầm tư, Ô TriểnvàHô Hàn Tà cùng nhau đến đây.

Thấy sắc mặt hai người ngưng trọng, Tráng Quả hỏi “Phát sinh chuyện gì?”

Nửa ngày, Ô Triểnmới mở miệng nói “Trong kinh có người dùng khoái mã ở dịch trạm truyền tin, tin của Chấn Nhân… Ta phải trở về một chuyến.”

“Có tin gì?” Tráng Quả không cầm lòng được mà hỏi.

Ô Triển muốn nói lại thôi.

“Chấn Nhân có phải… đã xảy ra chuyện gìkhông?” Tráng Quả nhận ra cái gì đó.

“Ngô… Ta nghĩ, về sau ngươi có thể không cần lo lắng… Hắn sẽkhông đến quấy rầy ngươi nữa đâu.” Ô Triển mặt không chút thay đổi nói.

“Có ý gì?”Tráng Quả đứng lên.

“Trong kinh người tới truyền tin, nói Phiêu Kị tướng quân Tiêu Chấn Nhân sau khi quay về kinh, mỗi ngày đều hộc máu không ngừng, thuốc và kim châm cứu không có hiệu quả, “khởi thủ hồi xuân” Phong đại phu nói Tiêu tướng quân chính là bệnh tim, không thể chữa bằng thuốc và kim châm. Sau khi Tiêu tướng quân nằm trên giường một tháng liền hôn mê, trong miệng đều lẩm bẩm gọi tên một người. Cuối cùng, hắn cứ như vậy mà gọi cái tên này… Ô…Chấn Nhân… Nửa tháng trước, hắn đã… rời khỏi nhân thế rồi…”Ô Triển nói đến đó, lại nhịn khôngđược mà nức nở thành tiếng.

“Hắn vẫn luôn… Hắn vẫn luôn gọi tên… “Quả Quả”!Bộc nhân ở tướng quân phủ nói, câu cuối cùng màChấn Nhân nói, hình như là “Quả Quả, đừng rời khỏi ta…”

Tráng Quả nghe được câu này, rốt cuộc không thể nén bi thương trong lòng, thất thanh khóc lớn.

Hồi lâu sau, Hô Hàn Tà mở miệng nói với Tráng Quả “Ta chuẩn bị thiên lý mã cho ngươi!”

“Hô đại ca…”

“Ngươi không cần phải nói gì cả! Ta nghĩ ta đã hiểu lầm Tiêu Chấn Nhân rồi, kỳ thật ta… ta cũng… Quên đi! Ngươi về đó nhìn hắn, coi như đi gặp hắn lần cuối cùng. Nghe người ta nói, đương kim Nhân Hoàngvì cảm động và coi trọng công lao Tiêu tướng quân đã vì nước mà hiến lương(cống hiến sức lực), đặc biệt cho quàn(để quan tài) lại trong phủ, cúng thất tuần bốn mươi chín ngày rồi mới hạ táng. Bây giờ ngươi ngày đêm chạy đến đó, có lẽ sẽ thấy mặt hắn lần cuối. Ngươi đi đi! Mặc kệ ngươi đi đâu, Mạc Bắc vẫn là nhà của ngươi, đại ca sẽ luôn ở đây chờ ngươi!”Hô Hàn Tàcố nén cảm tình trong lòng xuống, cắn răng nói.

“Hô đại ca! Tráng Quả cám ơn đại ca!” Tráng Quả ôm quyền hành lễ nói.

## 46. Chương 46

Tráng Quả cùng Ô Triển một đường truy phong đuổi nguyệt (chạy vội) về tới kinh thành.

Khi tiến vào cửa thành, Tráng Quả do dự. Y sợ có người nhận ra mình là người y phục rách nát trên đường, bị tha đi khắp phố ngày đó.

Ô Triển phản ứng mau lẹ, cảm nhận sự bất an của y liền an ủi, “Ngươi yên tâm, việc này đã qua bốn, năm tháng rồi, không ai nhớ rõ ngươi nữa đâu. Dân chúng cảm thấy hứng thú là mấy chuyện đồn nhảm của hoàng tộc thôi, chuyện của người bình thường như ngươi thì bọn họ sẽ không nhớ lâu đâu. Đi thôi, Chấn Nhân đang chờ ngươi đó.”

Săn sóc đưa cho Tráng Quả một cái sa mạo (mũ trùm, loại có khăn che trên mũ ấy), nói là dùng để chắn bão cát. Tráng Quả yên lặng không nói gì, nhận lấy rồi mang trên đầu, vào kinh thành.

Xuyên qua ngã tư đường trong kinh, đi đến ngoài tướng quân phủ, tướng quân phủ mà hắn đang đợi y bên trong, bây giờ treo đầy hương đình, hàng mã, cờ tế, đồ cúng, nơi nơi đều là khói hương lượn lờ, bộc nhân đều mặc áo gai trắng , bộ dáng đúng là đang có tang sự.

Ngoài phủ cũng có rất đông dân chúng bình thường, đang cầm nhang dập đầu tế bái, bởi họ thương cảm cho Chấn Nhân vì nước mà vất vả hại thân, tuổi còn trẻ mà đã phải ly thế (chết).

Vì bảo vệ cho thi thể Tiêu Chấn Nhânkhông bị tổn thương, tất cả tế bái đến ngày thứ hai đều tiến hành ở ngoài phủ. Người đến tế bái thậm chí còn có người khóc, chắc là khi Tiêu Chấn Nhâncòn đảm nhiệm chức vị Hình bộ thượng thư, đã có ân tình với người này.

Sau khi xuống ngựa, vẫn còn mang sa mạo, Tráng Quả không dám tin, từng bước một đi vào trong phủ. Ô Triển theo sát phía sau. Bộc nhân trong phủ nhìn thấy Ô Triển, có người muốn tiến lên nói cái gì đó, nhưng lại bị không khí ngưng trọng của hai người làm cho sợ hãi, đứng im tại chỗ, nuốt xuốnglời muốn nói.

Trịnh Kiến Hoa túc trực bên linh cữu, thấyÔ Triển trở về, vội vã thấp giọng hỏi, “Sao bây giờ ngươi mới trở về? Ta không biết hắn nghĩ cái gì mà lại thật lòng muốn chết…”

Ô Triển cắt đứtlời hắn, phất tay nói, “Ngươi không cần phải nói,giúp ta đưa vị khách nhân từ xa đến đi tế bái di thể Chấn Nhântrước đã, cho bộc nhân lui hết luôn, chỉ chừa ngươi và y thôi. Nhớ là lúc nào cũng phải coi chừng nhất cử nhất động của y đấy! Ta đi gặp Phong đại phu đã, ông ấy ở phòng nào?”

“Đông thủ gian thứ ba. Ông ấy vẫn chờ ngươi về đấy. Về phần vị ‘khách nhân’ này, ta sẽ cẩn thận lưu ý hành động của y, xin yên tâm.” Trịnh Kiến Hoa hiểu ý đáp.

Dẫn Tráng Quả có chút đờ đẫn đi vào linh đường để linh cữu của Chấn Nhân, Trịnh Kiến Hoa đang chuẩn bị đưa nhang cho y, đã thấy Tráng Quả tháo sa mạo xuống, quỳ rạp trước linh cữu của Chấn Nhân, si ngốc nhìn di thể hắn trong quan tài.

Ngừng lại động tác trên tay, Trịnh Kiến Hoa lo lắng nhìn y chăm chú.

Muốn đưa tay vuốt lên khuôn mặt trong quan tài, xác định rằng đây không phải là sự thật, nhưng y lại sợ; nếu vươn tay ra, xác định tất cả những chuyện này đều là thật, vậy thì y phải làm gì bây giờ?!

Tiêu tướng quân không ai bì nổi, luôn tự tin tràn đầy, kiêu ngạo kiệt xuất kia; Tiêu tướng quân quân công ngất trời, có bao nhiêu phong công vĩ nghiệp (công danh sự nghiệp lớn) kia; tiểu Ưng vẫn luôn vỗ cánh bay lượn cuối chân trời, với y mà nói là cao không thể với, là tiểu Ưng trân quý nhất trong lòng y… Bây giờ hắn cứ như đang ngủ, nhắm mắt lại, hai tay đặt lên ngực, lẳng lặng nằm trong quan tài làm từ mộc hương đàn, dung nhan xinh đẹp tựa tiên nhân.

Một người như vậy mà nói phải nghĩ rằng hắn đã…

“Quả Quả, Quả Quả, ôm một cái! Ôm Ưng nhi, Quả Quả, ôm một cái…”Tiểu nhân nhi luôn chập chững đi theo sau y, mở đôi tay nho nhỏ beo béo, âm thanh non nớt tức giận nói với y.

“Quả Quả, Ưng nhi đau quá nga…Quả Quả, ta muốn nương…”Tiểu thiếu gia bị ám toán khóc lóc kêu đau với y, làm nũng với y.

“Quả Quả, vì sao cha không thương Ưng nhi? Đại ca vì sao cứ luôn khi dễ ta? Ta không thích phu nhân, bà ấy rất đáng sợ…”

“Quả Quả, ta không muốn học quân pháp binh thư nữa, ta muốn chơi…Quả Quả, ta đưa ngươi đi một chỗ này chơi hay lắm! Hì hì…”

“Quả Quả, ngươi xem, ngươi mau nhìn nha, thấy gì không? Ta hái quả hồng này từ trên núi đó, ngươi nói ngươi thích mà…”

“Quả Quả, tay của ta đau quá nga, ta không muốn luyện kiếm nữa, ôm…”

“Quả Quả, ta muốn, còn muốn, cho ta, đều cho ta… Nghe lời, tách chân ra…” Sắc mặt đầy mị lực tràn ngập xuân tình, thoạt nhìn thật xinh đẹp đến bất khả tư nghị.

“Quả Quả, cái này ăn đượckhông? Là ta trộm từ nhà lão nhân ở biên cảnh đó. Ha ha, ngươi nếm thử chút xem, thực ngọt nga…”

“Quả Quả, ngươi không sao chứ? Quả Quả, mở mắt nhìn ta này, không cho ngươi ngủ! Khôngđược nhắm mắt lại! Quân y lập tức tới ngay, Quả Quả… Ta cầu ngươi, đừng nhắm mắt lại, kiên trì một chút…” Người kia cũng đang bị thương, hắn không phát hiện trên vai mình vẫn đang đổ máu sao?

“Ngươi là đồ ngốc! Ai bảo ngươi đến đây? Hả? Ta không phải đã bảo ngươi phải ở sau ta sao? Ngươi muốn ta lo chết phải không? Ngươi là đồ đại ngốc! Tức chết ta…”

“Quả Quả, ánh trăng đêm nay thật đẹp… Chờ bình định Hung Nô rồi, ta mang ngươi đến Thiên Sơn nhìn bầu trời. Nghe nói cảnh sắc nơi đó được mệnh danh là ‘tiên cảnh nhân gian’. Không riêng gì Thiên Sơn ta còn muốn đưa ngươi tới Thái Sơn, Hoa Sơn, Hoàng Sơn, Nhạn Đãng Sơn. Ân, ta muốn dẫn ngươi đi du lãm phong cảnh thiên hạ, chúng ta có thể ở trên đỉnh tuyết sơn, làm chuyện chúng ta vừa rồi đã làm. Ha ha, lần sau thử làm trên lưng ngựa xem…”

“Quả Quả, ngươi đã nói sẽ không nói không cần ta, ngươi cũng hứa sẽ không quên. Cả đời này, ta chỉ muốn một mình ngươi! Ngươi cũng khôngđược cho ta câu tam đáp tứ (lăng nhăng), nếu khôngta và ngươi sẽ không để yên!”

“Cho dù ngươi có xẻ thịt lóc xương ta, ta cũng không cần ngươi đền một sợi lông tơ nào cả! Ta sẽ trở về… sẽ không đến làm phiền ngươi nữa! Hảo hảo sống cho tốt, phải sống cho tốt…”

Trong đầu không ngừng xuất hiện giọng nói và dáng điệucủa Chấn Nhân ngày xưa, trong lòng Tráng Quả hò hét, ‘Ngươi mất, ta sống còn ý nghĩa gì nữa! Ngươi cũng biết, ta sợ nhất, không phải là thương tổn từ người khác. Điều ta sợ chính là, bị ngươi coi thường, bị ngươi vứt bỏ…

‘Ngươi vẫn muốn ta ‘khôngđược rời khỏi ngươi’… Nhưng ngươi có biết, người muốn nói những lời này nhất là ta không?

‘Ngươi biết không, khiTiêu vương gia bọn họ nhục mạ ta, ta cũng không quá khổ sở, bởi vì ta biết ngươi cần ta… Ta bi thương chính là An Bình công chúa nói ngươi muốn thú nàng, nói ngươi giao ta chonàng xử lý… Ta nghĩ ngươi không cần ta nữa – Ta nghĩ rằng ngươi đã chơi ta đến phát chán rồi, ta nghĩ rằng ngươi luôn coi ta như tiện phó (người hầu hèn hạ)…

‘Xin lỗi, ta không nên không tin ngươi… Ta không nên rời khỏi ngươi… Ta không nên đả thương ngươi… Ta không nên để ngươi rời đi… Thực xin lỗi, ta không nên không cần ngươi…

‘Ta muốn ngươi…!’

Nghĩ đến đây, Tráng Quả thất thanh khóc rống, khàn khàn thốt ra, “Ta muốn ngươi a! Ta không phải không cần ngươi nữa! Ngươi mau đứng lên cho ta! Ngươi muốn dẫn ta nhìn bầu trời… Ngươi nói phải cả đời… cùng ta chung sống… Ngươi đừng gạt ta nữa! Ngươi mau đứng lên, đứng lên đi! Mở mắt ra nhìn ta này, ta đã đến đây rồi… A… Ngươi không để ý tới ta, ngươi không muốn tanữa sao? Ngươi vẫn không cần ta…” Tráng Quảkhóc không ra tiếng.

“Chấn Nhân, Ưng, tiểu Ưng của ta…” Yêu thương vuốt ve hai má nam nhân, Tráng Quả ngây ngốc.

“Ha hả…Ưng nhi, ngươi từ nhỏ đến giờ đều được ta hầu hạ mà lớn lên, bây giờ ngươi một mình đến đó thì ai chiếu cố ngươi a? Thật là, sao ngươi lại bỏ ta lại như thế chứ? Là ta không tốt nên mới bỏ ngươi lại một mình; nhưng ngươi yên tâm… sau này, bất luận ngươi đuổi ta thế nào, ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi nữa. Tiểu Ưng của ta… của ta…”

Tráng Quả nở nụ cười. Từ khi rời khỏi tướng quân phủ tới nay, lần đầu tiên y nở nụ cười, cười hạnh phúc như vậy, động lòng người như vậy…

“Tráng Quả! Đừng!” Trịnh Kiến Hoa vẫn luôn lo lắng nhìn nhất cử nhất động của Tráng Quả, một bước tiến lên, hô lớn“Tráng Quả! Chấn Nhân hắn không chết!”

“Ngươi nói cái gì?” Không thể phản ứng được,Tráng Quảngỡ ngàng hỏi.

“Hắn nói Chấn Nhân chưa chết! Nhưng nếu ngươi chết thìChấn Nhâncũng chết thật đấy.” Ô Triển cùng Phong đại phu vội vàng đi vào linh đường, trả lời vấn đề vừa rồi của Tráng Quả.

Tráng Quảnắm chặt bàn tay trái của Chấn Nhân đang đặt trước ngực, nhìn bọn họ, không nói gì…

Phong đại phu giải thích “Lúc Tiêu tướng quân trở lại kinh thành, nội thương đã cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa hắn cũng không có ý muốn sống nữa; sau khi phát sốt một thời gian thì rơi vào hôn mê. Trong cơn mê, hắn vẫn luôn miệng gọi tên một người,”Quả Quả”.

“Tại hạ lớn mật đoán, Tiêu tướng quân rất có thể là đau lòng vì tình, vì tâm bệnhmới hôn mê bất tỉnh. Đã biết nguyên do bệnh tình, tra ra bệnh căn cũng tiện cho tại hạ hốt thuốc. Sau đó dùng vài thang thuốc mạnh, đã có thể kéo Tiêu tướng quân từ Vong Xuyên hà (sông mà người chết phải bước qua để đến âm phủ) lại, nhưng chỉ là chưa tỉnh lại mà thôi. Nếu muốn trị bệnh tim của tướng quân, loại trừ những chỗ tụ huyết trong thân thể tướng quân thì phải thêm một thang thuốc mạnh nữa. Mà vấn đề ở chỗ dược tính của loại thuốc ấy…”

“Để ta thay Phong đại phu giải thích cho. Nói đơn giản, loại thuốc này có hai phần: lá và rễ. Lá chứa độc, nếu dùng có thể làm người ta rơi vào hôn mê bảy bảy bốn mươi chín ngày; chỉ khi uống thêm rễ của nó mới có thể hoàn toàn trừ được độc tính, khôi phục như bình thường. Nhưng khi đã uống lá mà bốn mươi chín ngày sau không uống được rễ thì cơ thể sẽ không chống cự được kịch độc trong cơ thể mà chết đi.” Ô Triểnnhanh chóng giải thích rõ ràng.

Chăm chú nhìn Tráng Quả, Ô Triểnmở miệng nói “Chấn Nhânđã nói qua, nếu ngươi đến đây rồi, nếu ngươi còn muốn hắn thì để ngươi tự mình mớm thuốc cho hắn. Còn nếu ngươi không tới, hoặc nếu ngươi không còn muốn hắn nữa, như vậy tang sựnày sẽ thành tang sự thật luôn. Vì sợ bọn ta không làm theo căn dặn của hắn, tự tiện mớm thuốc cho hắn, hắn đã phá hết thuốc rồi, chỉ còn có một gốc cây ở nơi mà chỉ hắn và ngươi biết. Nếu ngươi không đến thật thì chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn chết đi.”

“Thuốc… Ở chỗ nào?” Tráng Quảrun giọng hỏi “Ta không biết, ta không biết hắn để ở đâu a!”

Trịnh Kiến Hoa thấy vậy, vội vàng bổ sung “A, trước khi Chấn Nhân uống thuốc đã bảo ta nhắn lại với ngươi”Ngươi có thích tiểu oa ta đích thân làm cho ngươi không?” Ách, ngại quá, ta đã quên nói cho Ô Triển.” Nói xong liền bị Ô Triển đạp cho một cái.

“Tiểu oa?” Tráng Quả bắt đầu dốc sức nhớ lại…

“Quả Quả, thế nào? Đây là ta tự tay làm đấy, cam đoan thoải mái. Tấm gỗ này vừa ấm vừa dày, bất luận có làm cái gì cũng rất tiện. Hắc hắc, đây là tiểu oa của riêng hai người chúng ta. Đến,Quả Quả, chúng ta ngồi đó trở lại kinh thành nào…”

Cỗ xe ngựa kia!

Tráng Quảgiật mình một cái, hỏi “Xe ngựa ở chỗ nào?”

“Cái gì? Xe ngựa?”

“Đúng! Cỗ xe ngựa mà ta và Chấn Nhân từ Mạc Bắc trở về đã ngồi ấy, giờ ở đâu?”

“Ở hậu viện sau thính đường ấy. Chấn Nhâncoi nó như bảo bối, nói cái gì mà kỉ niệm gì đó, sờ cũng không cho người ta sờ một cái! Sau khi trở về còn thường xuyên chạy tới đó ngủ… Chẳng lẽ là…” Trịnh Kiến Hoa ngẩng đầu nhìn về phía Tráng Quả.

## 47. Chương 47

Từ gầm xe ngựa u ám, Tráng Quả tìm được gốc cây có thể cứu mạng Chấn Nhân.

Phong đại phucẩn thận dùng rễ và vài loại dược vật khác, ngao thành nước thuốc, bưng đến chỗ Tráng Quả vẫn luôn ngồi cạnh giường mà nắm lấy tay trái Chấn Nhân.

Tráng Quảcố gắng dùng đôi tay run rẩy, vạn phần cẩn thận tiếp nhận chén thuốc. Vì phải mớm thuốc cho Chấn Nhân, trước mặt mọi người, y phải dùng đầu lưỡi mở hàm hắn ra, sau đó mới ngậm thuốc đắng chát trong miệng, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn, chậm rãi đẩy hết vào trong.

Một lần lại một lần, cho đến khi toàn bộ bát thuốc đã mớm hết cho Chấn Nhân.

Người nào cũng đều lo lắng vạn phần, lo lắng nhìn Chấn Nhânđược mớm thuốc. Dù sao hắn đã ‘ngủ’ bốn mươi hai ngày nay rồi, thảo dược kia có còn làm hắn thức dậy được hay không, ngay cả Phong đại phu cũng không dám cam đoan.

Thuốc này chính là cấm dược trong cung, bởi vì sau khi uống lá thì người đó có thể bảo trì dung nhan, khi chết cũng không thống khổ, bình thường đều là hoàng đế dùng loại thuốc này như là độc dược nhân từ, dùng để ban chết cho phi tử, số lượng rất ít. Mà những người từng dùng loại thuốc này trị tim thì đều là cùng lúc uống cả lá lẫn rễ, rất ít người sau khi uống lá, cách thời gian dài như thế này mới uống rễ.

Vừa dùng những gì viết trên y thư mà trấn an mình, vừa lau mồ hôi trên trán, Phong đại phu đi đến trước giường, bắt đầu bắt mạch cho Chấn Nhân.

Dần dần, sắc mặt Chấn Nhânbắt đầu khôi phục huyết sắc, Phong đại phubắt mạch cũng lộ ra sắc mặt vui mừng.

“Tiêu tướng quân sẽ tỉnh. Phiền Trịnh đại nhân có thể bưng thuốc nước đã sắc lại đây đượckhông? Sau khi Tiêu tướng quân tỉnh lại, tạm thời không thể ăn cơm, trước phải uống thêm ba thang thuốc nữa, sau đó mới cho tướng quân dùng cháo loãng được. Chờ đến khi tướng quân có thể ngồi dậy mới ăn uống bình thường được. Cái này nhất định phải nhớ.”

Trịnh Kiến Hoađáp lại một tiếng, lập tức chạy ra ngoài.

Chấn Nhân còn chưa mở mắt, miệng đã mấp máy trước. Tráng Quả vội vàng nghiêng đầu lắng nghe, xem thử hắn đang nói cái gì…

Một tiếng lại một tiếng, “Quả Quả…Quả Quả…”

Đôi mắt nhắm chặt nhưng vẫn có nước mắt tràn ra bên khóe mắt, Chấn Nhân cúi đầu gọi tên Tráng Quả.

Ôm lấy đầuChấn Nhân, cũng không quản trong phòng còn có người khác hay không, Tráng Quả không ngừng hôn má hắn, nhẹ giọng nói“Chấn Nhân… Ưng… Ưng của ta, tiểu Ưng của ta… Ta ở đây, mở to mắt nhìn ta này. Ta ở đây…” Nước mắt hai người hòa vào nhau, đều bị Tráng Quả liếm vào miệng.Chấn Nhânvẫn như trướckhông mở mắt, chỉ liên tục rơi lệ, thậm chí ngay cả thanh âm cũng không phát ra.

“Phong đại phu, vì sao hắn vẫn không mở mắt? Hắn không sao đấy chứ? Thảo dược kia có thể thanh trừ độc tính không? Có phải…”

“A… Ngươi ở lại đây chờ tướng quân tỉnh lại, gọi tướng quân nhiều hơn, nói tâm sự của ngươi ấy, nói với tướng quân… Khụ khụ… tình cảm của ngươi.” Phong đại phu đỏ mặt. Ai, sống đã hơn bốn mươi năm nay rồi, lần đầu tiên ông cổ vũ một người nam nhân nói rõ với một nam nhân khác a…

“Tất cả mọi người ra ngoài đi. Người nhiều quá thì khí cũng loạn. Ra ngoài đi, ra ngoài hết nào.” Nói xong, Phong đại phu dẫn đầu chuồn ra ngoài.

Những thuộc hạ khác của Chấn Nhân nghe thấy thế cũng đều ra khỏi cửa, trả lại không gian cho hai người yêu nhau mới trải qua đau khổ. Chỉ có Ô Triển lưu luyến không rời, mỗi bước đi đều muốn ngoảnh lại xem màn trình diễn của hai người, cuối cùng vẫn là Trịnh Kiến Hoa mang thuốc bổ thân đến nắm lấy ống tay áo gã mà kéo ra ngoài.

Cửa phòng đóng lại…

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bảy ngày sau, năm thứ hai trăm ba mươi bảy của Đại Á hoàng triều, ngày một tháng tư năm Tông thứ hai, phiêu kỵ Đại tướng quân Tiêu Chấn Nhânđượchạ táng một cách long trọng. Nhân Hoàng tự mình viết tụng văn(bài văn ca ngợi công lao của người chết, gần như điếu văn), để hộ quốc tướng quân Ô Triểnđưa tang, văn võ bá quan giới trai (ăn chay) ba ngày, bày tỏ sự tôn kính với Tiêu tướng quân.

Ngày đó, đội ngũ đưa ma dài đến ba dặm(~ 1.5km bi giờ >.<), dân="" chúng="" bình="" thường="" cókhông="" ít="" người="" cam="" nguyện="" làm="" hiếu="" tử="" ,="" vì="" chấn="" nhân="" đưa="" tang="" tiễn="" biệt.="" từ="" đó="" về="" sau,="" tiểu="" vương="" gia="" tiêu="" phủ,="" mười="" sáu="" tuổi="" đã="" xử="" lý="" đê="" hoàng="" hà,="" cùng="" năm="" đó="" cũng="" thành="" song="" khoa="" trạng="" nguyên,="" mười="" bảy="" tuổi="" nhậm="" chức="" hình="" bộ="" thương="" thư,="" phá="" kì="" án,="" quân="" pháp="" bất="" vị="" thân="" vì="" dân="" giải="" oan,="" cùng="" năm="" đó="" mang="" binh="" chinh="" bắc,="" trở="" thành="" phiêu="" kị="" đại="" tướng="" quân,="" chinh="" phục="" hung="" nô,="" bình="" định="" phương="" bắc,="" chiến="" công="" hiển="" hách;="" mười="" tám="" tuổi="" vì="" chính="" nghĩa="" mà="" tự="" tay="" hủy="" diệt="" gia="" viên(nhà="" và="" người="" thân);="" mười="" chín="" tuổi="" vì="" lao="" lực="" quá="" độ,="" ly="" thế="" mà="" đi,="" trở="" thành="" truyền="" kỳ="" ở="" đại="" á="" hoàng="" triều.="" đời="" sau="" còn="" truyền="" lại,="" người="" tên="" tiêu="" chấn="" nhân="" này="" tựa="" như="" thần="" long,="" hiện="" thế="" ba="" năm,="" chuyên="" vì="" cứu="" giúp="" dân="" chúng="" khỏi="" thủy="" tâm="" hỏa="" nhiệt="" (những="" đau="" khổ="" và="" khó="" khăn="" mà="" dân="" chúng="" gặp="" phải)mà="" đến="" thế="" gian.="" ngươi="" xem="" trong="" vòng="" ba="" năm="" ngắn="" ngủi,="" ngàimột="" trị="" thủy="" hoạn="" (nước="" lũ),="" hai="" bình="" dân="" hại(trừ="" tai="" họa="" cho="" dân),="" ba="" bảo="" quốc="" định="" gia="" viên(bảo="" vệ="" tổ="" quốc="" và="" gia="" đình="" bá="" tánh),="" bốn="" đưanhân="" hoàng="" tiến="" hành="" nhân="" chính="" (chính="" trị="" nhân="" từ="" –="" ý="" chỉ="" nền="" cai="" trị="" lấy="" dân="" làm="" gốc,="" nhân="" từ="" với="" nhân="" dân).="" một="" chút="" cũng="" không="" giống="" với="" tổ="" tiên="" không="" bao="" giờ="" vì="" dân="" chúng.="" làm="" xong="" bốn="" việc="" đó,="" đương="" nhiên="" là="" bị="" thiên="" đình="" triệu="" hồi="" về.="" khi="" tôn="" tử="" (cháu="" trai)="" hỏi="" gia="" gia="" nãi="" nãi(ông="" bà="" nội),="" vì="" sao="" tiêu="" tướng="" quân="" lại="" là="" thiên="" nhân="" (người="" trời)="" hạ="" phàm?="" gia="" gia="" nãi="" nãi="" sẽ="" nói="" với="" nó,="" “cháu="" không="" thấy="" bức="" họa="" còn="" lưu="" truyền="" đến="" đời="" sau="" của="" tướng="" quân="" sao?="" nếu="" ngài="" không="" phải="" thiên="" nhân="" thì="" sao="" có="" thể="" đẹp="" được="" đến="" thế?”="" nhưng="" cũng="" có="" người="" nghi="" ngờ="" nguyên="" nhân="" cái="" chết="" của="" tiêu="" chấn="" nhân.="" có="" người="" đoán="" là="" nhân="" hoàng="" sợ="" tiêu="" tướng="" quân="" công="" cao="" chấn="" chủ(công="" lao="" cao="" hơn="" cả="" chủ),="" cho="" nên="" âm="" thầm="" hạ="" độc,="" độc="" chếthắn.="" cũng="" có="" người="" nói,="" tiêu="" tướng="" quân="" là="" vì="" tình="" mà="" chết,="" hình="" như="" ái="" nhân="" của="" ngài="" đã="" rời="" khỏi="" nhân="" thế,="" ngài="" không="" thể="" chấp="" nhận="" chuyện="" này="" là="" thật="" nên="" mới="" thương="" tâm="" đi="" theo="" ái="" nhân.="" hơn="" nữa="" còn="" nghe="" đồn="" rằng,="" ái="" nhân="" này="" rất="" có="" thể="" là="" một="" vị="" nam="" tử.="" lời="" đồn="" trên="" đời="" này="" nhiều="" như="" sao="" trên="" trời,="" nơi="" nơi="" đều="" kể="" lại="" chuyện="" bại="" vong="" của="" tiêu="" phủ,="" tiêu="" tướng="" quân="" xuất="" sắc="" mà="" cuộc="" sống="" quá="" mức="" ngắn="" ngủi,="" đón="" xem="" ái="" nhân="" của="" tiêu="" tướng="" quân="" rốt="" cuộc="" là="" nam="" hay="" nữ,="" nguyên="" nhân="" thực="" sự="" dẫn="" đến="" cái="" chết="" của="" tiêu="" tướng="" quân="" là="" gì…="" \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*="" năm="" tông="" thứ="" hai,="" tháng="" tư,="" nhâm="" phủ="" ở="" thành="" kim="" lăng="" –="" giang="" nam="" đột="" nhiên="" trở="" nên="" vô="" cùng="" náo="" nhiệt.="" hỏi="" ra="" mới="" biết,="" đại="" thiếu="" gia="" và="" tứ="" thiếu="" gia="" của="" nhâm="" phủbuôn="" bán="" từ="" phương="" bắc="" đã="" trở="" lại.="" nhắc="" tới="" nhâm="" phủ="" ở="" giang="" nam="" tiếng="" tăm="" lừng="" lẫy="" là="" thế="" nào,="" nguyên="" nhân="" là="" do="" ba="" năm="" trước="" đây="" có="" nhị="" thiếu="" gia="" đến="" chủ="" trì="" cục="" diện,="" sinh="" ý="" phát="" triển="" không="" ngừng.="" nghe="" nói,="" tứ="" thiếu="" gia="" của="" nhâm="" phủ="" đã="" phát="" hiện="" được="" một="" mỏ="" vàng="" ở="" thung="" lũng="" một="" ngọn="" núi="" cạnh="" hoàng="" hà.="" nhị="" thiếu="" gia="" vốn="" chuyên="" phụ="" trách="" châu="" bảo="" hành="" (cửa="" hàng="" châu="" báu)của="" nhâm="" phủ,="" dùngvàng="" trong="" mỏ="" làm="" thành="" trang="" sức="" vật="" phẩm,="" dùng="" buôn="" bán.="" pháp="" luật="" của="" đại="" á="" hoàng="" triều="" có="" quy="" định:="" phàm="" là="" mỏ="" vàng="" mỏ="" bạc="" khôngđược="" tự="" ý="" khai="" thác,="" vàng="" bạc="" thông="" dụng="" trong="" cả="" nước="" phải="" có="" ấn="" kí="" niên="" hiệu="" của="" hoàng="" thượng.="" nhưng="" quặng="" vàng="" quặng="" bạc="" của="" tư="" nhân="" đã="" được="" chế="" thành="" trang="" sức="" mà="" buôn="" bán="" thì="" không="" bị="" coi="" là="" phạm="" vào="" hoàng="" luật.="" hơn="" nữa="" nhâm="" phủvốn="" cótài="" lực="" hùng="" hậu;="" màkhi="" nhân="" hoàng="" phái="" quan="" viên="" kê="" biên="" tài="" sản="" tiêu="" phủ,="" phát="" hiện="" tài="" sản="" tiêu="" phủ="" chỉ="" có="" vỏ="" không="" ruột(chỉ="" có="" tiếng="" chứ="" không="" có="" miếng,="" ý="" chỉ="" tưởng="" nhiều="" nhưng="" không="" có="" bao="" nhiêu),="" vàng="" bạc="" châu="" báu="" khi="" bị="" sao="" thu="" còn="" kém="" cả="" một="" nhà="" giàu="" bình="" thường.="" quan="" viên="" làm="" nhiệm="" vụ="" kê="" biên="" tài="" sản="" cảm="" thán,="" “xem="" ra="" tiêu="" vươngđã="" dùng="" tất="" cả="" tài="" lực="" cho="" việc="" bức="" cung="" mưu="" phản="" rồi,="" quả="" nhiên="" là="" không="" thành="" công="" thì="" xả="" thân="" nha!”="" cho="" nên,="" nhâm="" phủ="" nhanh="" chóng="" thành="" phú="" gia="" hàng="" đầuở="" giang="" nam.="" \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*="" trong="" nhâm="" phủ.="" “trời="" ạ!="" tráng="" quả="" ca,="" tứ="" ca,="" các="" ngươi="" cuối="" cùng="" đến="" đây,="" nghe="" tin="" tức="" từ="" kinh="" thành="" truyền="" đến="" làm="" chúng="" ta="" lo="" muốn="" chết!”="" lục="" thiếu="" gia="" nhâm="" gia="" –="" nhâm="" nam="" hưng="" phấn="" kêu="" to,="" bổ="" nhào="" lên.="" “cẩn="" thận!”="" nhâm="" gia="" đại="" thiếu="" gia="" –="" nhâm="" quảđỡ="" được="" tiểu="" đệ="" nhiệt="" tình="" của="" mình,="" nhưng="" lập="" tức="" đã="" bị="" tứ="" thiếu="" gia="" nhâm="" ưng="" nắm="" cổ,="" kéo="" ra="" khỏi="" \*\*\*g="" ngực="" nhâm="" quả.="" “ngươi="" sà="" vào="" chỗ="" nào="" đấy="" hả?="" cái="" gì="" mà="" tráng="" quả="" cả?="" phải="" gọi="" là="" đại="" ca!="" còn="" nữa,="" khôngđược="" vô="" lễ="" với="" đại="" ca!="" khôngđượcđộng="" một="" cái="" là="" sà="" vào="" lòng="" y!”="" xem="" ra="" gia="" giáo="" của="" tứ="" gia="" này="" rất="" nghiêm="" khắc.="" ném="" nam="" nam="" vẫn="" giãy="" dụa="" không="" ngớt="" cho="" lão="" nhị="" nhâm="" thiện="" đang="" đứng="" bên="" cạnh,="" lão="" tứ="" ôm="" lấy="" cổ="" đại="" ca="" hắn,="" cong="" miệng="" nói="" “không="" phải="" ngươi="" đã="" nói="" ngoại="" trừ="" ta="" ra="" sẽ="" không="" gặp="" người="" nào="" khác="" bên="" ngoài="" nữa="" sao?”="" –="" ác,="" mùi="" dấm="" chua="" (ghen="" tuông)="" nồng="" nặc="" quá="" a!="" thân="" là="" lão="" đại,nhâm="" quả="" xấu="" hổ="" cười="" cười,="" nhỏ="" giọng="" nói="" “ta="" nói="" là="" ngoại="" trừ="" ngươi="" ra,="" ta="" không="" muốn="" ai="" nữa,="" cũng="" không="" cho="" ai="" đụng="" vào="" hết.="" sau="" này="" đều="" là="" huynh="" đệ="" trong="" nhà,="" đụng="" chạm="" là="" chuyện="" khó="" tránh="" khỏi,="" ngươi="" đừng="" giống="" như="" trên="" đường…="" cái="" đó="" thật="" sự="" là…="" ai!”="" vừa="" nhớ="" đến="" nữ="" tử="" đáng="" thương="" tên="" thiết="" trinh="" đụng="" phải="" trên="" đường,="" nhâm="" quả="" không="" khỏi="" thở="" dài.="" dục="" vọng="" độc="" chiếm="" của="" ưng="" nhi="" cũng="" thật="" sự="" quá="" mạnh="" mẽ="" rồi="" a!="" nữ="" tử="" kia="" mới="" đuổi="" kịp="" mình,="" vừa="" nói="" một="" câu”ngươi="" có="" khỏe="" không”,="" đã="" bị="" hắn="" hung="" dữ="" đuổi="" đi.="" trước="" khi="" đi="" còn="" đoạt="" lại="" con="" ngựa="" người="" ta="" cưỡi,="" nói="" là="" ngựa="" tốt,="" vừa="" lúc="" dùng="" để="" kéo="" xe!="" ngũ="" thiếu="" gia="" nhâm="" vũ="" thực="" nhu="" thuận="" lên="" tiếng="" “đại="" ca,="" tứ="" ca,="" các="" ngươi="" hảo.”="" “còn="" có="" tam="" ca="" của="" ngươi="" nữa="" nè,="" sao="" ngươi="" quên="" rồi="" hả?”="" ô="" triển="" chỉ="" cái="" mũi="" của="" mình,="" cười="" hì="" hì="" hỏi.="" “hứ!”="" lão="" ngũ="" cho="" gã="" một="" ánh="" mắt="" xem="" thường="" —="" vốn="" trong="" nhà="" không="" có="" tam="" thiếu="" gia,="" ô="" triển="" này="" còn="" cố="" tình="" chen="" vào,="" bày="" ra="" dáng="" vẻ="" của="" tam="" thiếu="" gia.="" nói="" vậy,="" xưng="" hô="" vốn="" không="" cần="" thay="" đổi,="" kêu="" cũng="" thuận="" miệng="" hơn.="" không="" ngờ="" tứ="" ca="" lại="" đồng="" ý,="" kết="" quả="" là="" nhâm="" phủ="" bây="" giờ="" cũng="" không="" hiểu="" sao="" lòi="" ra="" thêm="" một="" tam="" thiếu="" gia="" nữa!="" nhâm="" thiện="" cũng="" cười="" tủm="" tỉm,="" ân="" cần="" thăm="" hỏi="" “cuối="" cùng="" cũng="" chờ="" các="" ngươi="" đến="" đây="" được="" rồi!="" lần="" từ="" biệt="" này="" đến="" những="" ba="" năm="" a.="" ha="" hả,="" đại="" ca,="" tứ="" đệ!”="" cẩn="" thận="" nhìn="" có="" thể="" phát="" hiện="" quang="" mang="" trong="" suốt="" ở="" khóe="" mắt="" hắn="" (khóc="" đó="" a="" ^^).="" nhâm="" quả="" nhìn="" hắn,="" nhất="" thời="" không="" nói="" gì…="" nhâm="" phủ="" mặc="" dù="" có="" tiền="" nhưng="" thuê="" mướn="" bộc="" nhân="" cũng="" không="" nhiều,="" từng="" người="" từng="" người="" một="" lên="" chào="" hỏi.="" trong="" đó="" có="" trần="" bá="" –="" ba="" tháng="" trướccòn="" là="" lão="" hoa="" tượng="" trong="" tiêu="" phủ="" –="" bây="" giờ="" đi="" lên="" ôm="" đại="" thiếu="" gia,="" khóc="" rống="" lên,="" được="" đại="" thiếu="" gia="" an="" ủi="" cả="" nửa="" ngày.="" tứ="" thiếu="" gia="" thấy="" tuổi="" đối="" phương="" cũng="" đã="" là="" một="" bó="" to,="" cũng="" không="" phát="" tác="" nổi,="" đành="" phải="" ở="" bên="" cạnh="" cố="" gắng="" nhẫn="" nhịn.="" thật="" vất="" vả="" mới="" hoàn="" lễ="" xong="" từng="" người="" trong="" nhâm="" phủ,="" lúc="" mọi="" người="" còn="" đang="" hàn="" huyên,="" tứ="" thiếu="" gia="" đã="" không="" kiên="" nhẫn="" khiêng="" đại="" thiếu="" gia="" trên="" vai,="" cứ="" như="" vậy="" khiêng="" về="" phòng="" mình.="" hạ="" nhân="" ngây="" người,="" nam="" nam="" ngốc="" điệu,="" tiểu="" vũ="" nhún="" vai,="" ra="" vẻ="" ‘quả="" nhiên="" là="" thế’,="" nhị="" thiếu="" gia="" chỉ="" khẽ="" cười,="" ô="" triển="" thấy="" như="" đó="" là="" chuyện="" đương="" nhiên,="" chỉ="" nhìn="" tiểu="" vũ="" cười="" đến="" bại="" hoại.="" \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*="" trong="" phòng="" tứ="" thiếu="" gia="" truyền="" ra="" tiếng="" nói="" chuyện="" của="" hai="" người…="" “ưng="" nhi,="" sao="" trước="" mặt="" nhiều="" người="" như="" vậy="" ngươi="" lại="" đem="" ta,="" đem="" ta…”="" “ai="" kêu="" bọn="" họ="" đều="" nhìn="" chằm="" chằm="" vào="" ngươi!="" ngươi="" cũng="" luôn="" nhìn="" bọn="" họ,="" nói="" chuyện="" với="" bọn="" họ,="" không="" để="" ý="" đến="" ta!”="" “ngươi…="" rõ="" ràng="" bọn="" họ="" nhìn="" ngươi.="" bộ="" dạng="" ngươi="" lại="" đẹp="" như="" vậy…="" oa!="" ngươi="" làm="" gì="" vậy!="" bây="" giờ="" còn="" là="" ban="" ngày="" a!="" ngươi,="" ngươi…”="" “hắc="" hắc,="" vậy="" theo="" như="" ngươi="" nói,="" tới="" tối="" là="" có="" thể="" sao?!="" không="" sao="" đâu,="" đợi="" lát="" nữa="" trời="" cũng="" tối="" thôi…="" trước="" khi="" trời="" tối,="" chúng="" ta="" nên="" làm="" trước="" một="" chút…”="" “ưng!="" ta="" rất="" tức="" giận!”="" –="" “ô="" ô…="" ta="" biết="" rồi,="" ngươi="" chắc="" chắn="" vẫn="" còn="" nhớ="" nhung="" đại="" ca="" hô="" hàn="" tà="" ‘ôn="" nhu’="" kia="" của="" ngươi,="" nếu="" không="" ngươi="" cũng="" sẽ="" không…="" ô="" oa!”="" “…”="" “ưng,="" ngươi="" chắc="" chắn="" là="" thuốc="" kia="" không="" có="" vấn="" đề="" gì="" đấy="" chứ?="" ta="" cảm="" thấy="" ngươi="" không="" giống="" trước="" kia…="" có="" thể="" nào="" sau="" khi="" uống="" thuốc="" kia="" sẽ="" làm="" người="" ta="" phản="" lão="" hoàn="" đồng(trẻ="" ra,="" trở="" thành="" người="" trẻ="" tuổi/trẻ="" con)không?”="" “quả="" quả!”="" âm="" thanh="" của="" hổ="" vồ="" dê.="" hết="" phần="" hạ="" hết="" chính="" văn="" phiên="">

## 48. Chương 48

‘Một năm rưỡi. Từ khi ta rời khỏi Mạc Bắc đến nay đã qua một năm rưỡi rồi, thời gian đúng là qua thật nhanh. Không biết Hô đại ca có mạnh khỏe hay không…’ Lòng Nhâm Quảrung động, thì thào nói.

“Gã đó a, thân là Thiền VuHung Nôđương nhiên sẽ không phải lo lắng! Nói không chừng bây giờ đang tay ôm mỹ nữ, đàn hát uyên ương rồi ấy chứ!” Nhâm Ưng lắc lắc mã tiên trong tay, có vẻ ghen tị.

Đúng vậy, hắn ghen tị! Ghen tị mỗi một tên nam nhân đang ôm mỹ nữ trong tay! Đừng hỏi hắn vì sao, bởi vì rất rõ ràng là đang dục cầu bất mãn! Cực kì luôn!

Từ ba ngày nay, Quả Quả đã không cho hắn chạm vào nữa rồi, nói là muốn bảo trì tinh lực mà đánh xe. Làm hại hắn bây giờ tinh lực dồi dào đến muốn điên cả lên! Hắn không cần cái thứ lợi ích nhìn được nhưng không ăn được a!

“Ngươi không phải mệt mỏi đấy chứ? Có muốn ta thay cho ngươi không?” Quả Quả quan tâm hỏi han. Hai ngày này vẫn do Ưng đánh xe, chắc là mệt mỏi lắm rồi.

“Không cần, ngươi cũng không biết đường, để ta tốt hơn. Ngươi ngồi bên cạnh ta là được rồi.” Ưng âm thầm bày ra mưu ma chước quỷ.

“Cho ngươi ” Quả Quả đưa bầu nước qua. Trời nắng nóng như thế này mà phải đánh xe cũng rất vất vả a.

Vốn ý của y là muốn đến lúc làm lễ mừng năm mới cơ, nhưng hắn nói mùa đông Mạc Bắc làm cho người ta chịu không nổi, cho nên mới kéo dài tới mùa hè. Nhưng lúc xuất phát, hắn lại nói mùa hè đến đó thì quá nóng, nếu người cưỡi ngựa chắc chắn sẽ nổi mẩn ngay. Cho nên cuối cùng đành phải đánh xe ngựa! Nói thật ra thì, y không muốn ngồi xe ngựa chút nào. Bởi vì… ai, khó nói quá a.

“Ngươi xem hôm nay muốn đi nhiều hay ít? Nếu đi nhiều một chút, ba ngày sau là có thể vào đến biên cảnh Mạc Bắc rồi đấy.” Ưng hỏi.

“Ân… được rồi. Chỉ cần ngươi không quá vất vả thì đi thêm một chút đi.”

“Hừ! Quả nhiên ngươi vẫn muốn sớm gặp Hô đại ca của ngươi! Được, ta đi!! Giá!” Ưng vung mã tiên lên, tiếng roi vang lên trong không trung, ngựa kéo xe lao đi nhanh hơn.

Quả Quả dở khóc dở cười, đề tài này đã bắt đầu từ hôm đầu tiên xuất phát rồi, không, giống như là lúc nào hắn cũng khắc ghi trong lòng, thường xuyên thốt ra hai ba câu chua lè như thế. Cũng không biết hắn ăn dấm chua gì nữa?Hơn một năm nay, cứ nghĩ đến sự độc chiếm của hắn là Quả Quảlại xấu hổ. Trước kia là thiếu gia hắn đi đến đâu thì y phải theo tới đó, bây giờ y lấy danh nghĩa là đại thiếu gia Nhâm phủ, mà cứ hễ đi đến chỗ nào cũng đều thấy bóng dáng tứ thiếu gia Nhâm Ưng ở đó. Có ném cũng ném khôngđược, mà dù có ném thật thì y cũng không có cái gan đó. Hậu quả đáng sợ lắm a! Y cũng không muốn thường xuyên hai ba ngày không xuống giường nổi.

Có đôi khi, Ưng thật sự cả ngày lăn trên giường với y; hỏi hắn sinh ý phải làm sao bây giờ; hắn nói cho dù người trong cả cái Nhâm phủ này có ăn không ngồi rồi cả ngày thì gia sản cũng phải ba đời mới hết được.

Ai! Đây chính là bằng chứng của ăn no rửng mỡ mà!

Càng vô lý hơn là, khi phú cổ thương hộ (người làm ăn buôn bán) đến tìm Nhâm phủ bàn sinh ý, đương nhiên sẽ mời mình và vài huynh đệ khác đến thanh lâu uống hoa tửu (uống rượu có kĩ nữ bên cạnh), cho dù không đến thanh lâu thì cũng sẽ kêu hoa khôi nổi danh đến bồi tiệc.

Vừa mới bắt đầu, Ưng còn có thể chịu được. Nhưng có một lần, một vị cô nương thừa dịp hắn đi ra ngoài (giải quyết nhu cầu a = =!!!), đã chạy tới kính rượu mình, thuận thế ngồi luôn trên đùi mình, Ưng đi nhà xí về nhìn thấy, lập tức nổi bão. Từ đó, tứ thiếu gia Nhâm phủ – cũng là nguồn gốc của mọi sinh ý trong phủ – nói rằng, nếu ai dám mang cô nương đến lúc bàn sinh ý, vậy sinh ý đó không cần nhắc đến nữa!

Từ đầu năm nay, những người đến cầu sinh ý của Nhâm phủ cơ hồ đều thành thành thật thật ngồi xuống bàn chuyện. KhiNhâm phủ đi ra ngoài bàn sinh ý, chỉ cần là mình và Ưng ra mặt là tuyệt đối không bao giờ có thể thấy được thanh lâu nữ tử nữa.

Khiến cho bên ngoài đầy lời đồn đãi là tứ thiếu gia Nhâm phủ có luyến huynh tình kết(brother complex =))). Cứ thế, đại thiếu gia Nhâm phủ đã hơn nửa hai mươi(> 25 tuổi) mà còn chưa thú thê.

Càng ly kỳ chính là, còn có lời đồn rằng tứ thiếu gia Nhâm phủ kì thật là thê tử của đại thiếu gia, bởi vì nữ tử không tiện xuất đầu lộ diện nên mới nữ phẫn nam trang,giả làm tứ thiếu gia, theo sát phía sau phu quân của mình để ngừa y lục diệp ba tường .

“Ngươi nghĩ cái gì mà xuất thần đến vậy? Có phải lại đang nghĩ đến Hô đại ca của ngươi không?” Mặt Ưng tức thì xụ xuống.

Phì!Quả Quả nhịn không được cười thành tiếng, “Ngươi a…”

“Hừ hừ! Ngươi không nói ta cũng biết, ngươi chắc chắn là nhớ tên đại ca Hung Nô ôn nhu khoan hậu, tính tình hạng nhất kia! Còn ‘đệ đệ’ ta tính tình thối nát, tâm ngoan thủ lạt, thái độ làm người lãnh khốc không nói tình cảm, đương nhiên là không lọt vào lòng ngươi được rồi! Hừ hừ! Ô!” Bộ dáng thật sự rất ủy khuất.

Sao cho tới bây giờ ta chưa bao giờ nhìn thấy bộ mặt này của ngươi trước mặt các thuộc hạ chứ? Quả Quả thầm buồn cười, không dám cười thành tiếng kích động hắn nữa.

“Ta vừa rồi nghĩ đến ngươi, xem ta có nên bái đường thành thân với ngươi luôn không. Ngươi có biết lời đồn bên ngoài đã biến người thành thê tử luôn chỉ biết ăn dấm chua không?”

“Biết, ta còn biết lời đồn đãi kia xuất phát từ đâu nữa kìa.”

“Úc, từ đâu?”

“Hắc hắc, là kẻ đã bị ta ném tới Tây Vực khai thác con đường tơ lụa mới a.”

“Ô Triển? Ha haha…” Quả Quả cười lớn. Ô Triển này là người duy nhất luôn gây sự với hắn, lại luôn thò đầu vào chuyện của mình và hắn. Sau đó, Ưng thật sự chịu không nổi nữa, bực bội với việc ngày ngày gã đều đến ‘bái phỏng’, trực tiếp trói gã lại, đá lên xa đội đến Tây Vực, để gã đi khai thác sinh ý mới ở chỗ khác. Ha ha ha! Không ngờ lời đồn kia lại từ gã mà ra! Quả Quả lớn tiếng cười.

“Từ khi gia khỏa kia biến mất, đại gia ta mới có thể hưởng thụ những ngày sung sướng hạnh phúc, nghĩ cách xem làm thế nào đá tiểu tử kia đi một thời gian. Quả Quả, nói thật, chúng ta cũng nên bái đường luôn đi, ta có thể mặc nữ trang, cam đoan làm cho mấy kẻ khác không dám đến cầu hôn sự với ngươi nữa!”

Đối với mấy tam cô lục bà cứ hai ba bữa lại chạy tới cửa đề thân (mai mối) giúp Nhâm Quả, Ưng đã tích đầy bụng căm tức rồi. Nhưng Quả Quả lại không cho hắn có dịp phát hỏa, nói là quan hệ với hàng xóm là quan trọng. Mà với tính tình của Quả Quảthì nếu có người nói y là người của mình, chắc chắn sẽ lại xấu hổ mà chạy thẳng về nương gia (Mạc Bắc) cũng nên.

“Ha hả, ta không muốn một tân nương còn cao lớn hơn cả ta a.” Quả Quảnói giỡn. Hơn một năm nay, nụ cười của y đã tươi tắn sáng sủa hơn trước nhiều, điều đó làm Ưng rất là vui vẻ.

“Vậy thì thôi. Người ta muốn gả cho ngươi, ngươi còn chê ta! Vậy ngươi gả cho ta là được rồi.” Ưng không vui.

“Ngươi a, bộ dáng của ta mặc nữ trang a…” Quả Quảđưa tay vuốt ve hai má Ưng, xem như đang an ủi hắn.

“Sao không thể chứ?!…”

Hai người một đường nói nói cười cười, khi bọn họ lướt qua một thành nhỏ Bắc Cảnh, sắc trời cũng đã tối sầm xuống.

“Quả Quả, hình như chúng ta đã chạy quá nhanh rồi… Tối nay chúng ta đành phải ăn ngủ ở vùng hoang dã này vậy. Ngươi sửa sang lại xe ngựa một chút, đêm nay chúng ta ngủ trong đó. Ta thử xem xétxung quanh xem có chỗ nào dừng lại đượckhông.” Cố ý chạy quá đường, vẻ mặt Ưng xấu xa, vừa hắc hắc cười đánh giá cảnh vật xung quang, vừa phân việc cho Quả Quả.

“A, ta biết rồi. Đúng rồi, nước sạch vẫn còn, chỉ là lương khô còn chưa chuẩn bị…”

“Đưa cho ta!”

Tìm một chỗ khuất giữa núi dừng lại. Ưng chạy lên núi săn được hai con thỏ hoang béo béo mập mập, Quả Quả đốt lửa. Ăn xong bữa tối, hai người tẩy rửa thân thể trong con suối nhỏ gần đó, sau đó mới trở về trong xe.

Xuyên qua cửa xe, Quả Quả nhìn trời sao trên không, thuận miệng nói “Khi còn ở Mạc Bắc. Hô đại ca thường đưa ta đến thảo nguyên nhìn sao trời, kể cho ta ít chuyện xưa hiếm gặp trên thảo nguyên. Khi đó ta… Nhưng Hô đại ca vẫn kiên nhẫn… Oa! Ưng, ngươi làm cái gì vậy?!”

Áp trên ngườiQuả Quả, vẻ mặt Ưng lộ vẻ hung dữ, tức giận nói “Ta hỏi ngươi, ngươi và cái tên Hung Nô kia rốt cuộc có phát sinh chuyện gì không? Gã có chạm vào ngươi không? Có sờ ngươi như vậy không? Nửa đêm có vào phòng ngươi không? Nói!”

“Ngươi…Mấy cái đó không phải ta đã nói hết cho ngươi rồi sao? Sao giờ ngươi còn hỏi nữa? Mau đứng lên đi, nặng quá.” Quả Quảđưa tay đẩy đẩy người phía trên.

“Ta không tin! Ai bảo ngươi suốt ngày chỉ nhớ đến gã! Nói, gã có câu dẫn ngươi không?” Ưng bắt đầu vói tay vào ngực Quả Quả, sờ loạn khắp nơi.

“A… , đừng đùa nữa, Hô đại ca không phải loại người như vậy. Gã…” Bị Ưng nắm chỗ mẫn cảm,Quả Quả bắt đầu thở dốc.

“Ngươi đừng có nói gã không chạm vào ngươi. Bây giờ ngươi cứ giao cho ta, tối nay ta sẽ cho ngươi thư thư phục phục(sung sướng =.=). Nếu ngươi dám gạt ta, xem ta có đem ngươi…” Nói xong liền động thân, hung hăng va chạm vào hạ thân Quả Quả.

“A, Ưng nhi! Người với người lúc tiếp xúc khó tránh khỏi sẽ có đụng chạm, ngươi cũng đừng để ý như thế chứ!” Quả Quả có chút sợ hãi, có phải đã để hắn cấm dục lâu quá rồi không.

“Hừ hừ! Được, ta đây hỏi ngươi. Chỗ này có chạm vào không?” Cởi bỏ y phục đơn bạc của Quả Quả, bắt đầu xoa xoa trên vai y.

“…Không có xoa vai a…” Quả Quả bất đắc dĩ nói.

“Ta chỉ biết ngươi làm cho gã sờ rồi.” Ưng mở miệng ra, cắn xuống một miếng.

“Đau, đừng…” Ai, thì ra hắn vẫn rất để ý.

Vừa cắn vừa gặm, lại dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm lên chỗ vừa lưu lại dấu răng, tinh tế nhấm nháp. Cảm giác tê ngứa từ đầu vai lan khắp toàn thân. Thân mình y ngày càng…

“Nơi này thì sao?” Đầu lưỡi trơn nhẵn di chuyển đến trên cổ, nhẹ nhàng liếm.

“… Ngô… Không…”

“Cái này cũng không khác lắm. Vậy nơi này?” Rời khỏi cổ, ngón tay Ưng thon dài vuốt ve trên ngực Quả Quả.

Muốn nói không có, nhưng trong đầu y hiện lên hình ảnh khi Hô Hàn Tà giúp mình trị thương, từng bôi thuốc trên ngực mình. Nên nói thế nào đây?

Vừa thấy Quả Quả do dự, lửa giận trong lòng Ưng bốc lên. Hắn vốn chỉ là muốn tìm cơ hội để khi dễ Quả Quảcủa hắn mà thôi, không ngờQuả Quả… Ta giận!

Lột sạch y phục trên người Quả Quả, cưỡi lên người y, áp sát lên người y.

“Ngươi dám cho người khác sờ ngươi! Ngươi không biết ngươi là của ta à?! Xem ra hôm nay không hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, ngươi sẽ thừa dịp ta không chú ý mà hồng hạnh xuất tường. Nói! Còn chỗ nào để gã sờ loạn nữa?” Sờ sờ mó mó tiểu đậu đậu của Quả Quả, dùng ngón tay mạnh mẽ xoa nắn.

“Ngô…Đừng…, Ưng nhi, ngươi hãy nghe ta nói… Hô đại ca… là vì giúp ta chữa thương…”

“Ngươi còn tìm cớ! Vì sao chữa thương không đến tìm ta?!” Ưng bắt đầu không nói để ý. Người đang ghen tuông có bao giờ nói lý lẽ đâu.

“… Khi đó ngươi không ở đó mà…” Quả Quả hảo ủy khuất.

“Nói đến cái đó, ta còn muốn hỏi ngươi, ta không phải đã nói với ngươi phải tin tưởng vào ta sao? Vì sao lúc đó ngươi không tin ta, lại chọn tin vào cái tên Hung Nô đó? Chẳng lẽ ta không bằng gã?” Ưng thực thương tâm, vì sao Quả Quảcủa hắn không tin tưởng hắn? Là bởi vì y không thương ta sao?

Quả Quả lặng yên. Thời điểm đó, ngoại trừ bi thương và tự ti, y cũng quên tất cả, cũng là sự tin tưởng dành cho hắn.

“Ta…Lúc đó ta nghĩ, ngươi chỉ xem ta như nô bộc mà thôi, sớm hay muộn cũng có lúc không cần đến ta nữa. Hơn nữa ta chẳng những là đại nam nhân, là hạ nhân… lớn lên cũng không đẹp… tuổi cũng lớn hơn ngươi… Ngươi có rất nhiều lý do có thể bỏ ta mà lựa chọn công chúa cao quý xinh đẹp, cho nên… thực xin lỗi… Ta không phải cố ý…” Quả Quả đau thương nhìn nam nhân trước mặt.

“Vậy bây giờ ngươi đã tin ta hơn trước kia chưa? Nếu lại phát sinh chuyện tương tự như thế nữa, ngươi có còn chọn cách cùng người khác rời đi nữa không? Còn không cần ta nữa không…” Thái độ Ưng mềm xuống. Hắn đã quên Quả Quả của hắn luôn dễ tự ti như vậy, mà cái đó có đến tám phần là do hắn tạo thành.

Hạ người xuống, ôm chặt lấy người dưới thân, nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình trong \*\*\*g ngực y. Ta… yêu ngươi a, ngươi cũng biết…

Ôm lại người trên thân, Quả Quả đỏ mắt, nở nụ cười “Bây giờ dù ngươi có nói không cần ta thì ta cũng không rời khỏi ngươi nữa. Nếu… thực sự đến lúc đó, xin ngươi hãy ban cho ta cái chết.”

“Ngươi nói bậy cái gì vậy hả?! Sao ta có thể… Sau này không cho ngươi nói thế nữa! Ngươi muốn để ta đau lòng chết sao?! Ngươi… ngươi…” Ưng ôm đầu Quả Quả, dùng môi bao phủ y.

Thật lâu sau thật lâu sau…

“Quả Quả, ngươi… thích ta không? Ta rất thích ngươi…”

“Ân, thích.”

“Bao nhiêu?”

“Ha hả, nhiều như sinh mệnh ta vậy, chỉ cần ta còn sống…”

“Vậy… Ngươi yêu ta không? Ta rất yêu rất yêu ngươi! Yêu không biết thế nào cho hết…”

“Ta không hiểu…thế nào là yêu, nhưng ta biết trừ ngươi ra, có đánh chết ta cũng không để cho người khác… đụng vào ta như vậy…”

“Hắc hắc, là đụng thế này sao?” Xe ngựa thoáng động một cái.

“A… Ngươi…không phải mới vừa… A… Ân, Ưng… nhẹ chút… cầu ngươi… A…”

“Ngươi thích ta nhẹ? Được, ta đây sẽ nhẹ một chút…”

“… Không… Ô…Đừng như vậy…ngươi…đừng… khi dễ ta… Ô…”

“Ai, Quả Quả, ngươi càng ngày càng khó hầu hạ, ngươi có biết không hả? Mạnh cũng khôngđược, mà nhẹ cũng không xong. Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi không nói rõ ràng, ta đành phải làm theo cách ta thích a.” Xe ngựa động kịch liệt.

“A…! Ô… chết… chết mất… A…! Ưng! Không…sẽ hỏng mất… Sẽ… Ô ô…”

“… Ngô, còn có nói chuyện như vậy sao? Xem ra ta dùng không đủ sức rồi… Vậy thế này thì sao…”

“A a a…! Ưng…!”

Xe ngựa động kịch liệt, trong thùng xe truyền đến thanh âm đã không thể gọi là từ ngữ…

“Ô ô… muốn… A a… Ưng… Ô ô…”

“…Quả Quả, Quả Quả của ta… bảo bối của ta…tâm can… A…Quả Quả, Quả Quả…”

Xem tình hình này, muốn đến Mạc Bắc chỉ sợ còn phải mất thêm một thời gian nữa. Chỉ đáng thương cho Hô Hàn Tà, từ khi nhận được thư luôn mỏi mắt ở Thiền Vu đình trông người mà thấy tung tích người đâu.

## 49. Chương 49

Nói đến cuộc sống của Chấn Nhânvà Tráng Quả ở Giang hơn một năm sau…

Hôm nay, Tráng Quảđang ngẩn người trước một \*\*\* phô (cửa hàng). Điếm phô này vốn là một trong những sản nghiệp của Nhâm phủ, chuyên kinh doanh vải vóc. Tráng Quảphát ngốc trước \*\*\* phô một hồi rồi quyết định.

Bước nhanh vào trong \*\*\*. Bởi vì hôm nay là cuối tháng, Chấn Nhân đang tính toán sổ sách với vài thuộc hạ.

Thấy Tráng Quảđến, Chấn Nhânvô cùng vui vẻ.

“Quả Quả, ngươi đến đây, mau đến ngồi đây. Tiểu Bắc, châm trà.”

Trà và điểm tâm được bưng đến.

Kéo Tráng Quả lại, để y ngồi trên đùi mình, lại cầm chung trà lên đưa đến bên miệng y, không thèm để ý đến những người kia có đang nhìn hay không! Chấn Nhân thầm nghĩ, ‘nếu không phải đang có mấy người bên cạnh, ta đã sớm dùng miệng rồi, sao có thể lấy tay thế này chứ!’

Tráng Quả ngượng ngùng, đẩy chung trà ra, chuồi xuống khỏi đùi Chấn Nhân, chuyển qua ghế trên.Chấn Nhân giận!

“Ta đến nói chuyện với ngươi thôi.”

Chấn Nhân thầm nghĩ ‘ngồi ởđâukhông phải cũng như nhau sao?! Chỉ cần ngươi không phải đến nói với ta là ngươi muốn thú thê (cưới vợ) thì cái gì ta cũng đồng ý với ngươi hết! Ách, còn chuyện ở phía trên cũng khôngđược…’

Mặt hắn cười cười tà mị”Quả Quả a, chuyện gì vậy? Ngươi nói ta nghe xem.”

Nhìn đám người tỏ vẻ hứng thú đang dỏng tai nghe, Tráng Quả suy nghĩ một chút mới nói “Ta cảm thấy tất cả mọi người rất lợi hại, Mỗi người đều có năng lực đặc biệt, bất luận chuyện gì cũng có thể xử lý gọn gàng, an bài thỏa đáng; không như ta, cái gì cũng không thể làm, cái gì cũng không thể giúp…”

Chấn Nhânnghe xong liền nóng nảy “Thế nào là không thể giúp?! Ngươi cũng có thể giúp a! Ai nói ngươi không thể? Ngươi rất hữu dụng a!”

“Nhưng mỗi lần ngươi tính toán sổ sách hay bàn chuyện kinh doanh \*\*\* phô cũng khôngđể ta nhúng tay vào, chỉđể ta ở bên nhìn… Ta biết mình không thể trông nom \*\*\* phô, cũng không thể tính toán sổ sách, ta cũng chưa học gì chuyện quản lý. Ngoại trừ có thể viết chữ, ta không biết mình có thể làm cái gì… Ta có phải chỉ có thể làm mấy chuyện mà chỉ có bộc nhân mới có thể làm không?”

Mọi người té ngã !

Chấn Nhânlà người đầu tiên bò dậy được, cười cười giả lả, cười đến giống đóa mẫu đơn nở rộ “Quả Quả ~ ngươi nói cái gì vậy! Cái gì bộc nhân với không bộc nhân thế? Ai dám nhìn ngươi, nói ngươi như vậy? Ta làm thịt hắn!”

—Sao có thể để y trông coi \*\*\* phô được chứ?! Với tinh thần trách nhiệm của y, một khi đã phải trông nom thì chẳng phải là quên tuốt luốt ta rồi sao? Đến khi nào mới ngoái lại mà nhìn ta chứ!

Tráng Quả thực sự nghiêm túc nói”Ưng nhi, ngươi từng là người xuất sắc nhất Đại Á hoàng triều, đương nhiên bây giờ cũng thế, hơn nữa ngươi đã từng là song khoa trạng nguyên…”

—Chấn Nhân vui sướng.

“Nhưng mà ta… Thân là ái nhân của ngươi [Quả Quảđỏ mặt], chẳng những không có lấy chút công danh, cũng không có sở trường gì, hơn nữa còn từng là một bộc nhân… Ta cảm thấy mình không xứng với ngươi…”

—Chấn Nhân gấp đến độ gãi đầu gãi tai, lát sau bắt đầu thao thao bất tuyệt đống ái ngữ (lời yêu aka lời đường mật) có thể làm cho nữ nhân trong thiên hạ này chết ngất hơn phân nửa, hy vọng có thể là cho Quả Quả của hắn tự tin hơn.

Những ái ngữ của Chấn Nhân có thể làm đám thuộc hạ có mặt ở đó chết chìm cũng không thể đánh động Tráng Quả đã quyết tâm.

Mặc dù nghe đến đỏ mặt tai hồng, nhưng Tráng Quảvẫn kiên trì nói ra quyết định của mình “Ta muốn học, muốn làm một người hữu dụng. Ta muốn xứng đôi với ngươi! Ta quyết định cùng Tiểu Bắc đến Đông Dương lưu học (du học Nhật Bản nhá)!”

Cằm tiểu Bắc muốn rụng luôn xuống đất.

Chấn Nhân thật vất vả mới khôi phục lại từ cú đả kích đó, hổn hển hỏi “Ngươi vừa nói cái X※◎☆△ phải không? Là ai? Ta muốn lột da hắn!”

Tráng Quả lắc đầu, thầm nghĩ,‘người này sao vẫn huyết tinh (khát máu/ham chém giết) như thế? Động chút là muốn lột da người ta? Lúc nào trờ về phải nhớ kĩ hảo hảo nói chuyện với hắn mới được!’

“Không ai nói gì với ta cả. Chỉ là hôm nay ta nói chuyện với hài tử nhà kế bên mới nghĩ đến thôi.”

“Ngươi và nó nói cái gì?” Chấn Nhân hỏi.

Tráng Quảsuy nghĩ một chút mới nói “Hài tử kia chuẩn bị vào kinh cho kịp kì thi. Nhưng phu tử dạy nó nói rằng với năng lực của nó, nhất định không thể nào lên được cao trung bảng khôi(tên đề trên bảng ở lớp cao hơn). Hài tử An gia kia rất thất vọng, sợ mình nếu thực đúng như phu tử nói, nếu không thể nào vào được cao trung trong năm nay thì tiền đồ sẽ không rộng mở được. Dù sao chỉ là một thư sinh với sức lực tay trói gà không chặt thì chỉ khi nào có tên đứng ba bậc đầu trên bảng cao trung mới được. Nhưng nghe nói quan chủ khảo năm nay là một người rất biến thái, chuyên môn chèn ép người có tài, còn người không có gì lại có khả năng.”

Chấn Nhân nghe xong liền hô”Ô Triển, ngươi vào kinh đổi lại quan chủ khảo mau! Trước khi đi thì giáo huấn tên phu tử dạy hài tử An gia một trận, bảo lão đừng có tùy tiện đả kích sự hăng hái của thư sinh. Năm nay thi không đỗ thì còn có năm sau!”

— Giáo huấn lão là bởi vì lão dám gián tiếp đả kích tự tin Quả Quảcủa ta! Hừ!

Ô Triển cười hì hì chạy ra ngoài — gã thích nhất là giáo huấn người khác a! [Người này ở phương diện nào đó cũng là cực kì biến thái!]

Tận tình khuyên bảo, Chấn Nhân kéo tay Tráng Quảnói”Quả Quả a, thế gian này có vạn vật, người có bao nhiêu loại, các nghề nhiệp nhiều như sao trên trời. Ngươi cảm thấy mình không hữu dụng, không có công danh, cảm thấy không thể giúp gì cho ta; nhưng ngươi có biết, trên đời này người không bằng ngươi còn nhiều hơn, những kẻ đó cũng không có công việc gì mà sinh sống.

“Đừng cảm thấy mình vô dụng, bởi vì ngươi thực sự rất hữu dụng. Đối với ta mà nói, trướckhông nói đến chuyện người quản lý gia đình rất tốt, chỉ cần mỗi lần ngươi theo ta ra ngoài bàn sinh ý, rất nhiều người bởi vì thấy ngươi thành thật trung hậu mới nguyện ý tin tưởng chúng ta, giao sinh ý cho chúng ta làm. Không cần phải để ý đến công danh gì cả, đó chỉ là thứ giả dối không hơn, lừa gạt là có thể có được! Người có công danh mà không có thực học rất nhiều, điểm này ngươi cứ hỏi tiểu Bắc là rõ nhất. Ngươi xem hắn đi, đỗ đạt lớn, có công danh, còn không phải là tiểu tư dưới quyền ta sao? [Tiểu Bắc tức giận nhưng chỉ phí hơi thừa lời]. Ngươi thật sự giúp ta rất nhiều, nhất là ở những chỗ ngươi không ý thức được. Một câu thôi, không có ngươi thì cũng không có ta hôm nay!”

Tráng Quả im lặng, nghĩ xem có còn muốn đi Đông Dương nữa không.

Chấn Nhânthấy y đã dao động, vội vàng nói “Ngươi không cần lo lắng hài tử An gia đâu. Ta thấy nó rất thông minh, nhất định là có thể vào cao trung. Nếu năm nay không đỗ thì còn có sang năm nữa mà. Hơn nữa, làm một người buôn bán, ta xem là xem năng lực của người đó mới quyết định có dùng hay không. Khôngriêng gì ta, rất nhiều người trong nghề này cũng không quá quan tâm coi trọng người có công danh, mà là xem năng lực mới có thể giao việcđược. Những người chỉ chú trọng công danh bên ngoài mà tuyển những người đó thì cũng không thể phát triển quá lớn, nhanh chóng bị phá sản thôi! [Thật độc!]Bị những người đó cự tuyệt, chỉ có thể nói người đó đúng là may mắn!”

Chìa chìa má, Chấn Nhân cầu xin”Quả Quả, ngươi có thể bỏ lại một mình ta mà đến Đông Dương với tên tiểu Bắc ngốc nghếch kia sao? [tiểu Bắc: ta choáng!] Ta nghe tiểu Bắc nói, nam hài tử chỗ đó đều tương đối âm nhu(có nét giống con gái =.=). Ngươi lại anh tuấn cao lớn như thế, có khí khái nam nhi như thế; nếu để bọn chúng nhìn trúng, sống chết quấn lấy ngươi, không để ngươi về đây nữa thì phải làm sao bây giờ?!”

Thấy y lại do dự, Chấn Nhân khóc lóc “Ngươi lại không muốn ta sao?! Ô ô, ta mặc kệ… Tóm lại ngươi không thể đi, ta chết cũng không để ngươi đi ! Oa… Quả Quả đáng ghét, lúc nào cũng muốn khi phụ(bỏ rơi)ta, làm ta thương tâm! Ô ô, đáng thương người si tình như ta mà cũng bị Quả Quả tức giận ném đi rồi… Ô… Y thà đến Đông Dương tìm tiểu bạch kiểm cũng không muốn đệ nhất tuyệt sắc Trung Nguyên như ta… Ô ô, ta muốn phái binh đi diệt cái đảo hồ ly tinh kia! Ô ô…”

Tráng Quả tay chân loạn cả lên, vội vội vàng vàng an ủiChấn Nhân đang khóc lớn. An ủi lại an ủi, an ủi từ sương phòng hậu viện đến trên giường luôn. Liều mạng an ủi bảo bối Ưng nhi đang khóc đến lê hoa đái vũ trên giường, Quả Quả đã quên sạch mục đích mà mình đến gặp hắn hôm nay!

Không đến một canh giờ, sự nghiệp lưu học của Quả Quả đã biến mất sạch sẽ dưới phòng thuật (thuật phòng the aka… tự hỉu .\_.!!!)cao siêu của tiểu lão Ưng của y…

Lúc này, tiểu Bắc ngồi xổm trong phòng mình, nhìn nhìn văn bằng của mình mà trầm tư. Ngô, ta có nên đổi một lão bản khác không đây?

(văn bằng: vâng, mọi người nghĩ đúng rùi đấy, nó chính là cái loại bằng cấp bi giờ, được các cơ quan có thẩm quyền cấp cho những người đã vượt qua một kì thi nào đó)

## 50. Chương 50

Đây là cố sự nhiều năm sau…

Cuộc sống của Tiêu Chấn NhânvàTráng Quả ở Giang Nam quá mỹ mãn, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có lúc phu thê hai người cũng có trận cãi nhau nho nhỏ, như là hương vị tô điểm cho cuộc sống.

Cách vách Nhâm phủ có một nhân gia mới chuyển đến từ tháng trước, nhà này có một tiểu nữ hài hoạt bát lanh lợi. Hôm nay trên tay tiểu nữ hài này cầm một ngọn nến.

Tiểu cô nương này hưng trí, trèo tường vào Nhâm phủ, lúc chạy đến hoa viên thì bị lão hoa tượng Trần bá nhìn thấy.

“Tiểu nha đầu a, ngươi lại đến đại thiếu gia nhà ta a? Cẩn thận bị tứ thiếu gia nhìn thấy sẽ đánh nát tiểu thí thí (mông =.=) của ngươi đó a!”

Tiểu nha đầu làm mặt quỷ. “Hừ! Ta không sợ hắn đâu, nếu hắn dám đánh ta, ta sẽ nói với Quả ca ca lời nói bậy của hắn a! Hơn nữa, Trần bá à, hôm nay là sinh thần của ta đó! Ta đến tìm Quả ca ca chúc mừng nè! A a a…”

…

Vào viện môn, đi tới Nhân Quả cư ── thoạt nhìn giống như thiện phòng hòa thượng nga. Tiểu nha đầu cảm thán nói.

Bên trong Nhân Quả cư ở, hai hoa hòa thượng(hòa thượng phá giới), a, không, là hai vị công tử.

Bọn họ đang ngủ. Chính xác phải nói là, sao cái danh từ ‘ngủ’ này đã biến thành động từ mất rồi?

Tiểu nha đầu giơ ngọn nến lên, đạp cửa phòng ra, sau đó hét lên một tiếng… Chạy?

Đương nhiên không phải! Nàng lập tức nhào vào… Không cần phải hỏi nàng bổ nhào vào người nào!

Sau đó, tiểu nha đầu bị đá bay ra khỏi cửa sổ, bỏ lại đó duy nhất một cây nến đỏ…

Cũng không phải! Quả ca ca của nàngcứu nàng– khi đó y đang bị khi dễ, nướcmắt lưng tròng.

“Ngươi tới đây làm gì, Tiểu Sái Sái?” Quả ca ca vẻ mặt ôn hoà ôm chăn hỏi.

Vừa đếm hôn ngân (kiss mark) lộ ra của Quả ca ca, vừa không yên lòng mà đáp, “Đã đến sinh thần của ta! Hôm nay là sinh thần của ta đó!”

“Còn nhỏ vậy mà sinh thần cái gì! Về nhà ngươi đi! Chạy đến đây làm gì!” Ưng ca ca xinh đẹp hung tợn nói.

Cong cong miệng, “Ta muốn cùng Quả ca ca trải qua sinh thần a!”

Nói xong, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào cái áo ngủ bằng gấm đang động đậy một cách kì quái trên giường. Tò mò quá nha, sao giống như có người đang đánh nhau bên trong vậy?

“Quả ca ca, ngươi cùng Ưng ca ca đang làm cái gì vậy? Đừng đánh nhau nha!”

“Chúng ta không đánh nhau, chúng ta đang luyện công!” Ưng ca ca chẳng biết xấu hổ lừa gạt tiểu nữ hài.

Quả ca ca đỏ mặt. Ai, cũng đã nhiều năm như thế, sao người này vẫn không thể giảm được tính dục như hồi còn thiếu niên chứ?

“Úc… thật là lợi hại, trách không được công phu hai vị ca ca cao cường như vậy, thì ra khi ngủ cũng phải luyện. Nếu ta có thể làm hết bài tập phu tử giao cho trong khi ngủ thì tốt quá rồi.” Tiểu Sái Sái vô cùng hâm mộ!

“Rốt cuộc ngươi tới đây làm gì?” Ưng ca ca không kiên nhẫn hỏi. Một chút xíu nữa thôi, hắn cũng sắp phải công tiến trận địa a!

“Sinh thần! Đến, giúp ta hát bài chúc mừng sinh thần nào. Chờ ta cắm nến lên đã…”

“Quả ca ca, giúp ta lấy cây nến ra đây. Cây nến này được đặc chế rồi đó, sẽ không nóng đâu. Ta đến cắt bánh ngọt.” Tiểu Sái Sái nói.

“Tại sao phải cắt bánh ngọt?” Ưng ca ca hỏi.

“Ta không biết, là nương ta nói với ta đến sinh thần phải cắt bánh ngọt. Nói sinh thần mà ăn bánh ngọt thì sau này mọi việc đều suông sẻ\*.” Tiểu Sái Sái giải thích─ bịa chuyện thôi!

(nguyên văn là ‘bộ bộ đăng cao’: ý chỉ con đường làm quan sẽ thăng tiến không ngừng. dưng mờ ở đây bé là con gái, đương nhiên không thể làm quan nên ta để là mọi việc đều suông sẻ)

Ăn xong bánh ngọt, Quả ca ca hát bài ca chúc mừng sinh thần:

Tiểu muội muội nha, ngươi sinh ra thật là tốt, cha yêu ngươi, nương cũng coi ngươi như bảo bối.

Ai nha nha, từ nhỏ sinh ra, đó là trời sinh mỹ mạo,

Tiểu muội muội nha, ngươi sinh ra thật khéo, là thời điểm anbình thịnh thế.

Ai nha nha, lớn lên nhất định càng thêm vượt trội.

Ưng ca ca lại hát tiếp:

Ai nha nha nha, này tiểu quỷ mỗi ngày hồ nháo, có cái gì sẽ la to,

Ai nha nha nha, này tiểu quỷ chân tay vụng về, bông hoa chỉ như cây cỏ (câu chê, vì cây cỏ thì không có hoa, ý chỉ người bất tài)

Ai nha nha nha, trưởng thành vượt trội, há mồm là cắn người!

Ai nha nha nha, sao lại thế này được?! Thỉnh người nào hảo tâm mau mau đóng gói (lấy) nàng đi!

Tiểu Sái Sái tức giận đến té ngã, đứng lên bỏ chạy. Nàng không bao giờ… muốn gặp Ưng ca ca bại hoại kia nữa!

Bỏ lại một cây nến vẫn còn ánh lửa trên tay Quả ca ca.

Đột nhiên, “Ai nha!” Quả ca ca cả kinh kêu lên.

“Làm sao vậy?” Ưng ca ca vội vàng hỏi.

“Sáp nến này nóng lắm a. Ngươi xem, tay ta đỏ lên rồi này.” Quả ca ca đưa tay cho Ưng xem.

“Ai nha, thật đúng là đỏ a… Màu đỏ thật đẹp!” Ưng ca ca mê đắm nói. Hắn bị sáp nến kết thành khối mê hoặc, cảm thấy được màu sắc này thật xứng với Quả Quả nga. Thật muốn nhỏ xuống chỗ khác trên người y xem thử… Ví dụ như hai viên đậu đỏ mà hắn rất thích chẳng hạn – Ưng ca ca chảy nước miếng

“Đưa ta cầm cho.” Ưng ca ca lôi chăn ra, đưa tay cầm lấy ngọn nến…

“Nóng!” Quả ca ca kêu lên. Thì ra khi tay Ưng ‘không cẩn thận’ đưa tay, sáp nến nhỏ xuống trên \*\*\*g ngực trần trụi của Quả Quả.

“A, thực xin lỗi, ngại quá.” Ưng càng nhận lỗi càng luống cuống tay chân, sáp nến cũng nhỏ xuống khắp nơi.

“A! Ngô! Nha!” Quả Quả bắt đầu xoay thân mình. Đóa hoa đỏ rực kia đúng thật là đẹp!

“Tắt nó đi…” Quả Quả thở gấp.

…

Sau đó Ưng rốt cuộc có tổi tắt ngọn nến đó hay không? – Ngươi hỏi ta hả?

Thôi đi – đó là chuyện khuê phòng nhà người ta, cho nên ngoại trừ hai đương sự thì đương nhiên người ngoài như chúng ta làm sao mà biết được. Muốn nhìn lén à? Bị Ưng tiểu tử kia ném ra, rồi lấy đống bánh ngọt còn thừa ném vào thì đừng trách! =\_=

Bất quá theo như lời tiểu Sái Sái cách vách Nhâm phủ nói: Ưng ca ca Nhâm phủcó tới hỏi nàng, cây nến mà không nóng lắm, lại không làm hại đến thân thể ấy, là mua ở đâu…

Ai, Quả Quả đáng thương, lần sau vẫn đừng có làm sinh thần cho người ta nữa, miễn cho Ưng tiểu tử kia lại tìm được đống đạo cụ không biết từ đâu ra nữa.

HẾT PHIÊN NGOẠI

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/xung-quan-nhat-no-vi-lam-nhan*