Yến Diêu Vân

Table of Contents

# Yến Diêu Vân

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Edirt: Cát NiênTruyện kể về tình yêu và nốt thăng trầm trong cuộc sống của Yến Diêu Vân. Một người vốn là nữ nhi nhưng vì lý do bất đắc dĩ mà phải mang thân phận nam nhi. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yen-dieu-van*

## 1. Chương 1

“Triệu khiên tì chi Mộc lan hề,

Tịch lãm châu chi túc mụ.

Nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề,

Xuân dữ thu kỳ đại tư.”\*

\*\*\*Bài thơ này được trích từ bài thơ “ Ly tao” của Khuất Nguyên.

Dịch thơ:

Mộc lan sớm cắt trên đồi,

Ðông thanh chiều hái bên ngoài bến sông.

Ngày tháng vút đi không trở lại,

Vừa xuân qua đã lại thu sang.

Một

Nghe bà vú nói, trong khoảnh khắc trước khi tôi được sinh ra, mẫu thân đang nghe khúc Cửu Ca 《 vân trung quân 》(1).

Sau sinh bà sinh ra tôi, bởi vì cơ thể suy yếu, không thể tiếp tục mang thai, vì thế tôi trở thành nữ nhi duy nhất của em trai Yến vương. Mẫu thân tuy được thứ dân sinh ra, nhưng phụ thân yêu mẫu thân vô cùng, lo lắng bởi vì bản thân không có con nối dòng, sợ rằng người anh trai Yến vương này tâm tình bất định, ban phát nhiều mỹ nữ phá tan hạnh phúc bọn họ, cho nên, truyền tin ra ngoài bảo tôi là nam nhi. Không lâu, tôi được Yến vương tứ phong là Công Tử Tuyên. Mẫu thân đặt cho tôi cái tên —— Yến Diêu Vân.

Sáu tuổi qua đi, tôi tiến cung cùng thái tử đương triều Yến Đan và Công Tử Dần cùng nhau đọc sách tập viết. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy Yến Đan ngồi ngay ngắn trước bàn học, nụ cười tươi của chàng ngưng đọng trong bốn bề không gian, dài mượt như sợi tơ, tôi liền phát hiện trái tim mình quẩn quanh ngừng lại.

Mỗi khi tôi gọi chàng “Đan ca ca”, liền có thể thấy đôi môi chàng xuất thành độ cong duyên dáng, trong ánh mắt hình như có mong đợi vô hạn.

Chàng thường xuyên dẫn tôi ra khỏi cung thăm thú.Mùa xuân ở Yến quốc, cỏ dại xanh mươn mướt, tơ liễu bay tán loạn, trên mặt hồ tiểu thư đài các chơi thuyền, sợi tóc bay lên, mảnh mai nhẹ nhàng, sắc mặt dịu dàng như ánh trăng.

Tôi phát giác trong ánh mắt Yến Đan niềm khao khát vô hạn về cuộc sống bình thường của chúng dân, cũng hiểu rõ nụ cười trào phúng khi chàng nhìn những kẻ vương tôn công tử bên cạnh.

Vào sáng hôm sinh thần(sinh nhật) tôi, biết được Yến Đan bị Yến vương đưa đến Tần quốc làm con tin, ngay cả giày còn chưa kịp mang, tôi một đường chạy như điên, đuổi theo đoàn xe đưa tiễn.

“Tất cả mọi người đều ngóng trông ta đến Tần quốc làm con tin, vì sao nàng phải khóc?” Yến Đan nhẹ nhàng đẩy ra rèm xe rẻ mạt, lười biếng mở miệng hỏi tôi, giống như tôi đang làm chuyện dư thừa.

“Muội không muốn Đan ca ca rời đi, muội muốn cùng Đan ca ca cùng một chỗ...” Tôi khóc không thành tiếng.

Yến Đan gật đầu, dưới hàng mi rậm thoáng nhìn qua đôi chân trần của tôi, trong mắt lóe lên một chút cảm xúc phức tạp, lập tức mỉm cười.

“Diêu Vân, người trong thiên hạ này là người của thiên hạ”, tay chàng như lụa lướt qua hai má tôi, “Chỉ có trái tim của nàng, là của ta, không thể giao phó cho ai khác, nàng làm được không?”

Tôi nghe không hiểu lời chàng nói, chỉ là mơ mơ màng màng gật gật đầu.

Yến Đan mỉm cười, bắt lấy tay trái của tôi, nơi ở nơi cổ tay hung hăng cắn một cái, tôi đau đến đứng không vững, mà khuôn mặt chàng lại giãn ra, dường như còn dùng chưa được nửa phần sức.

Nhiều năm sau tôi mới hiểu được, Yến Đan là người, ngoại trừ cha mẹ tôi, là thân nhân duy nhất.

Xe ngựa Yến Đan cuối cùng cũng khuất bóng trong tầm mắt tôi.

Rõ ràng mùa thu còn chưa đến, tôi lại cảm giác cơn gió nổi lên, đánh vào trên mặt, rơi vãi trên đất, vết thương trên cổ tay hơi hơi đau.

## 2. Chương 2

Mười sáu tuổi năm ấy, tôi nhận sự ủy thác của công tử Dần, âm thầm đến Tần quốc.

Trước khi đi, tôi nhìn nhìn vết thương trên cổ tay, không rõ Yến Đan ngày đó dùng bao nhiêu phần sức lực, có thể làm cho tôi đau đến giờ này ngày này, mà gương mặt chàng lại nhìn không ra chút tâm trạng?

Tôi cáo biệt Dần, cũng không quay đầu lại, cứ thế giục ngựa rời đi.

Hàm Dương phồn hoa làm cho tôi không thể không cúi đầu nể phục Tần vương, nhưng tôi sẽ không quên mục đích khi đến đây. Tôi sai người dò hỏi thăm rõ ràng thói quen cuộc sống của thừa tướng Tần quốc Lý Tư, biết được hắn có khi yêu thích tản bộ, liền thuê một tên trộm nhỏ, thừa dịp hắn thưởng thức đồ cổ thì đánh cắp túi tiền của hắn, lại đến khi hắn ăn uống no nê ở Lưu Hương các xong quẫn bách tìm người tương trợ. Vì thế hai người nâng cốc với nhau, trò chuyện thật vui.

Lý Tư thường xuyên mời tôi nhập phủ, đàm luận chi biến thời cuộc, việc thiên hạ. Nửa tháng sau, tôi danh chính ngôn thuận, vào ở Lý phủ.

Một ngày, đương lúc nhàm chán, tôi ở trong phòng đánh đàn, cho đến nay còn chưa có cơ hội gặp mặt Yến Đan, trong lòng không khỏi buồn bã cất tiếng hát.

“Ức Quân không giống Giang Lâu Nguyệt, thế sự như mộng công dã tràng...”

Bỗng nhiên có người vỗ tay hoan nghênh khen ngợi, tôi cứ nghĩ là Lý Tư vì thế mỉm cười ngẩng đầu, đã thấy một nam tử dựa cửa mà đứng, mi như viễn sơn(2), ánh mắt như kiếm.

Trái tim tôi đập rộn ràng, đoán rằng người này cũng không phải hạng người hay cợt nhả.

Hắn lập tức lại ca thán: “Đáng tiếc quá mức dịu dàng, thiếu vài phần khí phách nam nhi.”

Tôi nhợt nhạt cười. Đẩy tay đàn về phía trước, trong không khí khi có gió dập mưa rền, vạn con ngựa giẫm chạy, lại khi có sóng to gió lớn, muôn nghìn hạc bay lượn.

Trong mắt nam tử kia lại vài phần khen ngợi, cùng tôi chậm rãi mà nói.

Hắn là bạn của Lý Tư, tên là “Duẫn Văn Chính”. Đến thăm, không ngờ Lý Tư không ở trong phủ, vốn muốn rời đi, chợt nghe tiếng đàn trong suốt dễ nghe, nhịn không được đến vừa hay bắt gặp.

Tôi bảo người dâng trà, nói chuyện với nhau thao thao về chiến lược quân sự, trong lòng nhất thời kính nể, cũng mang tất cả những hiểu biết của mình ra.

Hắn nghe xong tôi nói, ra vẻ đánh giá.

Từ đó về sau, hắn thường xuyên đến Lý phủ cùng tôi tâm tình. Tôi nói cho hắn tôi là người Yến quốc, lại chưa cho hắn biết tôi là Công Tử Tuyên của Yến quốc.

## 3. Chương 3

Từ bên trong lời nói của Duẫn Văn Chính, không khó thể để Tần quốc chẳng những muốn thao túng mà còn muốn nuốt chửng lục quốc. Trái lại Yến quốc này chẳng qua quá mức tầm thường, tôi càng thêm mong đợi được gặp gỡ Yến Đan.

Một ngày, tôi cùng với Duẫn Văn Chính chèo thuyền trên sông. Làn gió nhẹ nhàng, hương rượu hợp lòng người.

Duẫn Văn Chính nhâm nhi hát vang nâng chén rượu nồng nàn trên tay, khen tôi tuổi còn trẻ tài hoa hơn người, lại khác biệt. Tôi thấy hắn rất có vài phần men say, liền đi đến dìu hắn.

Liền đột nhiên, tay hắn xoa sườn mặt của tôi, nửa híp mắt, thật thật giả giả nói: “Dung mạo người Yến quốc của Diêu Vân đệ, mặt mày như sao sáng, nhẹ nhàng tao nhã thanh khiết, Tần vương nếu có được thiên hạ, chẳng phải là muốn kiến mấy trăm mấy ngàn tòa cung điện mới có thể lưới bẫy được sắc đẹp này sao?”

Mặt tôi giận dữ, trợn mắt nhìn hắn.

Duẫn Văn Chính tự biết mình thất thố, vội vàng nói xin lỗi, vì để dịu đi không khí xấu hổ, hắn hỏi tên của tôi viết như thế nào. Phía trên chu sa(3), viết xuống ba chữ “Yến Diêu Vân”.Hắn cười cười, nói tên của trong tên của tôi có một chữ “ Vân” có mười tám loại, là “ Vân” hay thay đổi.

Tôi nhìn phía bầu trời, chẳng rõ Yến Đan ở đâu, lẩm bẩm nói”Cầu vồng lãm ngày hề, không nói được điều chi. Phi Yến Diêu Vân hề, cách tình lệ. …” Lại chưa phát giác ánh mắt như khóa chặt lấy tôi của người bên cạnh.

Hôm sau, tôi tìm cớ nhờ Lý Tư giúp tôi vào phủ.

Bên trong phủ lụa trắng phất phơ, gió nổi lên.

Yến Đan nằm dài trên tháp, nhàn nhã, duyên dáng ngáp một cái, híp mắt. Tôi đứng lặng thật lâu, chàng mới thì thào mở miệng: “Là ai tới đây quấy rầy thanh tĩnh bản công tử?”

Tôi ngước nhìn bóng dáng mình mường tượng trong nhiều năm, không khỏi hai mắt đẫm lệ.

Ngoài phủ có tiếng tiêu ngân vang, tơ nhện giăng đầy không trung, quấn quít trái tim tôi.

“Đan ca ca, là muội... Diêu Vân.”

Chàng chậm rãi mở to mắt, ánh mắt vô hồn dần dần chuyển đến dừng trên gương mặt tôi.

“Không nghĩ đến nàng còn nhớ rõ ta...”

Tôi nhịn xuống nước mắt, nói cho chàng nay bên trong Yến quốc triều chính buông thả, triều thần nịnh nọt, Công Tử Dần đã muốn dư mà lực không đủ, còn có nước Tần giàu binh mạnh.

Yến Đan giống như không có nghe thấy tôi đang nói cái gì, đem ánh mắt nhìn đăm đăm vào đôi môi khép mở của tôi, mở miệng nói: “Nàng trưởng thành, Diêu Vân... Thật may vì nàng không phải là nam tử, nếu không với tài hoa của nàng... Sẽ khiến nàng cả đời khổ đau.”

Chàng đẩy tôi đến chiếc gương bằng đồng, rút đi phát quan (4)của tôi, đem mái tóc xanh mướt của tôi trải dài: “Lễ trưởng thành của nàng, ta tới không được. Ngay tại đây ta buộc tóc cho nàng, được không?”

Suy nghĩ của tôi ở trong câu nói này bay vút tận tầng mây, chỉ ngơ ngác gật gật đầu.

Ngón tay ấm áp của chàng luồn vào bên trong mái tóc tôi, giữ ở bên môi, làm cho trái tim tôi nhộn nhạo.

Rời khỏi phủ, mới phát giác nơi đây môn đình vắng vẻ, nói vậy Yến Đan lúc này bị không ít người làm nhục.

Chàng chỉ là lạnh nhạt cười, nói chính mình ngược lại có thể tự đắc với khung cảnh này.

## 4. Chương 4

Ba ngày sau, tôi và Duẫn Văn Chính cùng phẩm trà ở Thủy Nguyệt lâu.

Hắn cười nói cho tôi biết hôm nay là sinh thần của hắn, tôi sửng sốt, tạ lỗi nói bản thân chẳng mang theo lễ vật nào.

Lúc hồi phủ, tôi thấy hắn có vẻ thích cây trâm mộc lan bằng gỗ bán bên đường, liền ra mua.

Khi tôi mang tặng có nói: “Thánh nhân có câu ‘Quân tử chi giao đạm nhược thủy’ (5). Doãn huynh vạn không thể ngại tiểu đệ lễ khinh.”

Hắn đem trâm gỗ cất vào trong lòng, có vài phần sầu não nhìn tôi, “Ngu huynh cuộc đời này đã trải qua lắm lần sinh thần, mỗi lần hạ lễ đều là người khác đưa cái gì, nhận lấy cái đó. Chỉ có lúc này đây, là chính mình được chọn.”

Hắn mướn một chiếc xe ngựa, mời tôi đến nhà hắn. Mà tôi vạn vạn thật không ngờ, một chuyến này, lại đưa tôi đến sâu trong Tần cung. Khi tôi vừa âm thầm sợ hãi than Tần cung quá xa hoa, vừa không yên bất an là lúc, lại thoáng nhìn Duẫn Văn Chính ngồi ngay ngắn trên ghế kia.

Tôi không khỏi đứng bất động, trong đầu trống rỗng.

“Vân đệ, đăm chiêu chuyện gì?Là đang trách quả nhân lừa gạt thân phận với ngươi sao?”

Hắn đẩy vạt áo trước ngồi xuống cười. Thoáng chốc hình như có thiên quân vạn mã hướng tôi đánh úp lại, tôi sợ run không nâng được đầu. Cảm giác được thân thể của bản thân ở dưới tầm mắt sắc bén của hắn từng chút từng chút bị kéo ra, suy nghĩ cũng chẳng còn lại gì.

Duẫn Văn Chính... Duẫn Văn Chính, thì ra là Tần vương Doanh Chính.

Tôi giật mình là lúc, Doanh Chính đã sai người dâng bàn cờ.

Trong khi tôi còn ngây ngốc, Doanh Chính vừa nói: “Nay lục quốc chi thế đã qua, bao gồm Yến quốc ngươi ở bên trong. Quả nhân thương tiếc tài hoa của ngươi, nguyện giữ ngươi bên người, giúp quả nhân khai sáng đại nghiệp, như thế nào?”

Tôi nắm tay lại, không kìm được run run, mỗi một câu của Doanh Chính, tôi một chữ cũng nghe không vào.

Bỗng dưng, Doanh Chính đưa tay đặt lên trên mu bàn tay lạnh lẽo của tôi, miệng nở nụ cười, làm cho tôi đột nhiên tỉnh táo.

Đây đúng là cơ hội của tôi, vì thế tôi bắt đầu trấn định và tính toán.

“Đại vương, Diêu Vân nghe nói Tần quốc áp dụng chính sách xa thân gần đánh. Mà nay Yến vương ngu ngốc, đại vương sao không đưa yến thái tử trả về Yến quốc, lấy kỳ giao hảo?”Khi tôi đương lúc trò chuyện vui vẻ với Doan Chình là lúc, nói ra suy nghĩ đã lâu.

Doanh Chính không nói, hai mắt vẫn dừng lại trên người tôi, mỉm cười và nghĩ, làm lưng tôi ớn lạnh.

Sau một lúc lâu, mới mở miệng nói: “Diêu Vân, đây là điều ngươi muốn?”

Tôi âm thầm phỏng đoán, nói vậy Lý Tư đã mang việc tôi gặp Yến Đan báo cho Doanh Chính biết, vì thế tôi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn.

“Đó là tự nhiên, đại vương đã quên, Diêu Vân là người Yến quốc.”

Doanh Chính cười ha ha, vỗ tay nói: “Diêu Vân a, Diêu Vân, quả nhân thật sự là không thể không thích ngươi!”

Mà trong đầu tôi lại toàn mồ hôi lạnh.

Một ván kết thúc, Doanh Chính thắng tôi nửa mục cờ. Hắn cười, chỉ nói: ” Một ván này quả nhân thắng không dễ, mà Diêu Vân ngươi tắc thua phấn khích.”

## 5. Chương 5

Một tháng sau, Yến Đan được đưa trở về Yến quốc.

Doanh Chính đưa tôi đến thăn đại doanh quân Tần.

Tôi đứng trong sát khí ngùn ngụt của vạn đại quân Tần. Kiếm Tần quân ở dưới ánh nắng mà lóe lên giá lạnh, cung nỏ Tần quân trải qua thay đổi tỉ mỉ, bất kể là tầm bắn gì thì lục quốc cũng không thể nào so sánh được.

“Ngươi còn muốn trở về Yến quốc sao?” Khi rời quân doanh, Doanh Chính quay đầu hỏi tôi.

Tôi đứng đó lặng lẽ. Cha mẹ mình còn đang ở Yến quốc, nghĩ khi trở về sẽ viết phong thư thuyết phục Tần vương.

Doanh Chính gật đầu im lặng, mà tôi khi quay về Lý phủ đang đà thu dọn mọi thứ để rời khỏi Hàm Dương, không ngờ lại bị Lý Tư hạ lệnh giam lỏng.

Đang lúc lòng nóng như lửa đốt là lúc, người trông coi tôi lại đưa đến một bộ trang phục nữ nhân, tôi kinh ngạc rất nhiều mới phát hiện người này là thân tín của Yến Đan, Lý Nguyên.

Tôi thay quần áo, đánh ngã tỳ nữ đưa cơm, giả dạng bộ dạng của nàng ra khỏi Lý phủ, Lý Nguyên mang theo tôi thừa dịp Lý Tư chưa phát giác, liền rời khỏi thành Hàm Dương.

Mấy ngày sau, tôi rốt cục về tới Yến quốc ngày đêm mong nhớ.

Ở trên hành lang sâu thẳm cung thái tử, tôi vội vàng chạy về bóng dáng quen thuộc kia.

Vạt áo Yến Đan như tuyết theo gió bay lên, trong mắt sầu lo nhìn thấy nụ cười trên môi tôi cũng dần tiêu tan.

Tôi, còn có Yến Đan, rốt cục đều đã trở lại.

Nửa tháng sau, đại hôn Công Tử Dần. Trong cung ngoài cung nhộn nhịp, không khí vui vẻ tưng bừng khắp nơi.

Tôi hay đùa giỡn với Yến Đan đang nghiêm túc đọc sách nói: “Dần còn có người đẹp bầu bạn, chỉ sợ vô tâm ta sẽ cùng Đan ca ca thảo luận quốc sự phải không?”

Yến Đan đứng dậy, tựa tiếu phi tiếu(6) đi đến bên cạnh tôi, ôm ngang người tôi, đặt trên tháp.

Lòng tôi run lên, giống như bước chậm trên đám mây.

Môi Yến Đan cách tôi một khoảng cách nhỏ thì dừng lại, “Ta còn có Diêu Vân!”

Chàng trìu mến xoa mặt của tôi: “Diêu Vân, còn nhớ rõ không? Người của thiên hạ là người của thiên hạ, mà trái tim của nàng, chỉ có thể là của ta.”

Tôi ngây thơ gật đầu, nhưng thấy lông mày Yến Đan giãn ra, trong mắt là mê hoặc vô hạn.

## 6. Chương 6

Tần quốc đã bắt đầu xuất binh,mà trong lòng tôi cũng dâng lên dự cảm xấu.

Một ngày, tôi nghe nói Yến Đan phái Kinh Kha cùng Tần Vũ Dương tiến đến ám sát Doanh Chính, trong lòng kinh hãi, bất chấp chưa mang giày liền chạy đến cung thái tử.

Yến Đan ở trên tháp đọc sách, gặp tôi tiến vào, cho lui xung quanh.

Tôi cả giận nói: “Yến Đan, huynh sử dụng hoàng kim ( vàng) tiện như rẻ mạt, đây là dùng tài vô đạo; huynh mang thiên lý mã cùng Kinh Kha nhắm rượu, đó là giậm chân giận dữ; mà nay huynh hủy đi món quà mà ông trời dâng tặng, sẽ chỉ làm lòng người trong thiên hạ trở nên lạnh giá! Huynh đem Kinh Kha tặng cho Tần vương, cho dù Kinh Kha lĩnh mệnh đi Tần quốc, hắn trong lòng chẳng lẽ đối với huynh không có hận ý?”

Yến Đan buông lơi sách, ánh mắt lướt qua đôi chân tôi, giữa lông mày có chút hờn giận.

“Cho dù Tần vương gặp chuyện bỏ mình, Tần quốc cũng sẽ không buông tay dã tâm thâu tóm lục quốc, ngược lại chỉ biết sử Yến quốc ta nhanh hơn thu nhận diệt...” Tôi còn chưa nói xong, liền bị Yến Đan kéo đến tháp, hai chân của tôi được chăn bông hắn bao lấy.

“Diêu Vân, chuyện thiên hạ đều có người trong thiên hạ ưu phiền...” Yên Đan lạnh nhạt thở dài, “Khi Yến quốc đưa ta giao làm con tin cho Tần quốc, khí thế sớm đã mất. Sớm muộn gì cũng diệt vong, vậy cho nó một lý do oanh oanh liệt liệt đi...”

Trong mắt chàng có vô hạn cô đơn, khiến tôi mở miệng, rốt cuộc nói không ra lời.

Mấy ngày sau, tôi và Yến Đan đưa tiễn Kinh Kha bên bờ sông.

Hai bờ sông lá gió mùa thu bay đầy trời, dòng sông cuộn chảy.

Tôi cùng với Yến Đan, còn có người sắp rời đi này, cũng như những chiếc lá mùa thu rơi trên dòng sồn này, bị cuốn đi không còn chút vết tích.

Tôi rất lạnh, lạnh thấu xương.

## 7. Chương 7

Khi Yến Đan biết được Kinh Kha ám sát thất bại, trên mặt chàng vẫn thư thái nhàn nhã như trước, giống như tất cả chỉ trong tầm dự đoán.

Không lâu, có quân cấp báo, đại tướng quân Tần quốc Vương Tiễn, tì tướng Tân Thắng, đô úy Lý Tín dẫn đầu hai mươi vạn quân Tần chọn đường đi vừa mới diệt vong Triệu quốc tiến thẳng đến, hỏa lực tập trung ở bờ sông phía Tây.

Yến Đan hướng Yến vương cho mười vạn Yến quân đối phó với địch.

Hai mươi vạn Tần quân không dám khinh chiến mười vạn Yến quân của Yến Đan, đại tướng quân Kịch Hoàn bị mua chuộc, mưu đồ bí mật cử binh phản loạn, đánh hạ hoàng cung, bắt sống Yến vương. Nhưng mà rất nhanh bị Công Tử Dần phát hiện. Tôi cùng với Công Tử Dần phái binh ở cửa cung mai phục, giết chết Kịch Hoàn. Nhưng phản quân đã vào thành, Công Tử Dần dẫn ba vạn kỵ binh, bảo hộ Yến vương trốn theo hướng Bắc, mấy vạn Tần quân đuổi theo không rời.

Lòng tôi khó có thể an ninh, lao tới quân doanh Yến Đan, chàng đang ở trong trướng nhìn bản đồ suy nghĩ xa xăm, khi ngẩng đầu trông thấy tôi, khó nén kinh ngạc.

“Diêu Vân, sao nàng lại tới đây? Ta rõ ràng dặn dò dần nhất định phải đưa nàng đi.”

“Dần đi rồi, nếu không ai ở bên cạnh giúp huynh, chẳng phải quá cô đơn sao?”

Yến Đan có chút đăm chiêu: “Cũng tốt... Nàng ở bên cạnh ta... Cũng tốt...”

Sau khi Yến Đan cùng tôi thương nghị, phái năm ngàn khoái kỵ theo cánh tập kích Tần quân, Tần quân trở tay không kịp, đại bại mà về, trở lại đô thành Yến quốc, vì cho hả giận, giết chết quân sĩ Yến quốc.

Yến Đan cùng quân đội đóng tại pháo đài nước, tôi đi vấn an Công Tử Dần thủ hộ Yến vương bên người. Không ngờ hắn lại bị Yến vương giam lỏng. Người hầu của hắn đã cho tôi biết Yến vương định lấy đầu của Yến Đan dâng cho Tần vương lấy cầu sống tạm.

Trong lòng tôi như có trăm ngàn mũi kim đâm qua, đau đến ngay cả thở dốc đều khó khăn vô cùng.

Khi tôi đuổi tới trước mặt Yến Đan, dĩ nhiên thở không nổi.

Yến Đan nhìn bộ dạng lo lắng không nói nên lời của tôi, vừa giễu cợt vừa châm trà.

Tôi nhất nhất uống xuống, thuận khí sau nói: “Đan ca ca đi mau! Yến vương muốn...”

Chỉ cảm thấy một trận choáng váng đầu hoa mắt, mơ hồ trông thấy trên mặt Yến Đan chút bất đắc dĩ, thương cảm và cả nụ cười méo xệch.

Chàng nhẹ nhàng vươn cánh tay ôm lấy, tôi rơi vào trong lòng chàng.

“Diêu Vân, trong lòng ta vốn không có thiên hạ, càng không có Yến quốc... Vật đổi sao dời, ngàn năm lưu quang, nhất niệm trong nháy mắt, trở về bụi đất... Ta nghĩ đến bản thân mình quá vô tâm, tại sao quên được ái mộ...”

Sườn mặt Yến Đan, nhìn như hoa trong gương, trăng trong nước, không nắm bắt được.

Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi cảm giác có người ôm tôi tựa như trân bảo... Ở bên tai tôi ngâm nga câu ca dao, một lần, lại một lần.

## 8. Chương 8

Tôi tỉnh lại trong xóc nảy, lại phát hiện chính mình đang trên đường bị Tần quân mang về quân doanh.

Lúc này mới biết được Yến Đan vốn muốn đưa tôi ra khỏi thành, một phen khổ tâm lại bị Lý Tư phái người ở ngoài thành ngăn cản.

Tôi thấy rằng mình nhất định sẽ gặp lại người nam nhân kia.

Doanh Chính châm rượu an ủi tôi, cười bảo: “Diêu Vân, quả nhân cho ngươi viết một phong thư nhà thời gian cũng đủ dài? Muốn ngươi ở lại bên người quả nhân cũng không phải chuyện dễ.”

Tôi im lặng không nói.

Doanh Chính mặt có vẻ giận, phẩy tay áo bỏ đi nói: “Thiên hạ là của quả nhân, ngươi cũng là quả nhân!”

Vì thế, Lý Tư mỗi đêm đều đến thuyết phục tôi hàng trăm lần. Đáng tiếc dưới ánh nến, lòng tôi vững chãi như núi thái sơn. Mà Lý Tư mỗi khi đến rồi đi cũng chỉ có thể thở dài một tiếng.

Không lâu, Doanh Chính có được cái đầu của Yến Đan.

Khi Lý Tư báo cho biết tôi tin tức này, tôi ngồi yên ở tại chỗ, mặt không chút thay đổi... Bởi vì không thể tự hỏi.

Thật lâu sau, nước mắt tôi dâng lên, ngay cả vạn tiễn xuyên tâm, tôi chỉ sợ cũng không cảm giác được chút đau đớn.

Đêm đó, Doanh Chính đến thăm tôi, nói cho tôi biết Yến vương đang trên đường áp giải tới Hàm Dương.

Tôi thừa dịp Doanh Chính không đề phòng, đem trâm gài tóc sớm giấu ở trong tay áo lấy ra, đột nhiên hướng đến trái tim của hắn.

Doanh Chính nghiêng người, phản đòn cầm lấy tay tôi, chỉ nghe thấy trâm gài tóc rơi xuống, nháy mắt, vài tên thị vệ phá cửa mà vào.

Doanh Chính cắn răng giận dữ, lệnh thị vệ kéo tôi ra ngoài.

“Quả nhân dễ dàng tha thứ ngươi, không có nghĩa là quả nhân sẽ không giết ngươi!”

Tôi buồn bã cười, Doanh Chính ngươi hại chết Yến Đan, cũng đã sớm đem trái tim tôi giết chết.

Đang lúc thị vệ ngoài phòng giơ tay chém xuống là lúc, phòng trong vang lên một tiếng: “Dừng tay!”

Đao sắc dừng giữa không trung, tôi lại bị mang về phòng trong, tay Doanh Chính bóp cổ họng yếu ớt của tôi, trong mắt kia vài phần bất đắc dĩ giống như đã từng quen biết: “Quả nhân... Làm sao có thể đối với ngươi...”

Tôi nghĩ đến hắn muốn một tay giết chết tôi, không ngờ hắn cuối cùng lại buông lỏng tay ra.

## 9. Chương 9

Mấy ngày sau, Tần vương phái người đưa tới một bộ nữ trang hoa mỹ vô cùng.

Thì ra phụ mẫu tôi đã sớm trở thành tù nhân của hắn. Mẫu thân của tôi quỳ cầu Doanh Chính không thành, cũng buông lời sự thật tôi là nữ nhi.

Ban đêm, Doanh Chính đến trong phòng tôi. Mặt hắn sáng lên. Bắt gặp tôi vẫn chưa thay nữ trang, hỏi: “Làm sao vậy? Là quả nhân tặng cho không hợp ý ngươi?”

“Đại vương, Diêu Vân mặc nam trang cả đời. Mà nay đại vương ban thưởng nữ trang cho Diêu Vân, là muốn làm nhục Diêu Vân sao?”

Doanh Chính thở dài một tiếng: “Thôi thôi... Quả nhân sẽ không bắt buộc ngươi.”

Từ đó về sau, hắn đem tôi an trí ở bên người hắn, giúp hắn phê duyệt tấu chương. Hắn thỉnh thoảng sẽ nghiêng người hỏi chút chuyện triều chính, tôi không nói, hắn cũng không giận.

Có khi, hắn có thể nhìn tôi cả một đêm, cũng không nói một câu.

Phụ thân tôi ở Hàm Dương hậm hực mà chết, mẫu thân gầy yếu cũng theo ông mà đi.

Doanh Chính không cho người nói cho tôi biết, mà tôi đã sớm đoán được.

Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mơ. Mơ Yến Đan và tôi cùng ngồi trên tháp, hát bài dân ca Yến quốc, dỗ tôi đi vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại, nước mắt đã thấm ướt gối đầu.

Doanh Chính thống nhất lục quốc, hắn hưng trí bừng bừng nói cho tôi biết: “Diêu Vân, trong thiên hạ hay là đất của quả nhân, ngươi làm sao đi được.”

Nụ cười của hắn tự tin lại tự phụ. Tôi sớm biết được của hắn hùng thao vĩ lược, cũng sáng tỏ chỉ có thiên tài như hắn mới nắm được thiên hạ trong bàn tay.

Tôi lẳng lặng hỏi hắn: “Đại vương, ngài nhẫn không vất vả sao? Sao không ban thưởng cái chết cho Diêu Vân?”

Doanh Chính nháy mắt thu lại ý cười, trong mắt đau thương vô tận, quay đầu mà đi, ở trước cửa dừng chân, như muốn nói với tôi, hoặc giả như chỉ là lầm bầm lầu bầu nói: “Đã quá muộn. Đã quá muộn...”

Mấy ngày sau, Doanh Chính mang tôi du ngoạn bên ven sông.

Hát hay múa giỏi, cẩm y ngọc thực, cũng không có thể làm tôi mở miệng cười.

Một đêm, Doanh Chính đến trong phòng tôi, hình như có men say.

Hai tay của hắn nắm chặt cánh tay tôi, tôi nghe xương cốt mình răng rắc vụn vỡ. Hắn nhìn về phía ánh mắt tôi chảy bỏng: “Diêu Vân... Quả nhân rất sợ hãi. Ngươi hận quả nhân như vậy, làm sao giao mình cho quả nhân?”

Tôi lần đầu tiên sợ hãi đến ngay cả hô hấp đều quên mất. Liều mạng giãy dụa, lại bị hắn ấn chặt trên tháp, không thể động đậy.

## 10. Chương 10

Đang lúc tay Doanh Chính đang xoa hai má tôi, một thanh kiếm đặt trên cổ hắn.

“Đã lâu không gặp, Doanh Chính. Ta tới đây mang đi người của ta.” lời nói người cầm kiếm tràn đầy ý cười.

Tôi đứng dậy, cả người chấn động vui mừng, giống như đang ở trong mơ.

“Đan ca ca, như thế nào... Là huynh sao!”

Ngay sau đó mấy chục tên thị vệ đẩy cửa mà vào.

“Yến Đan? Ngươi không phải đã chết sao?” Doanh Chính vẻ mặt không thể tin được, trong mắt hình như có mấy ngàn mấy vạn mũi tên bắn vào trong ngực Yến Đan.

Thân Yến Đan mặc áo giáp của thị vệ, trường kiếm trong tay chàng không có một chút dao động, cười nói: “Yến Đan ta đâu phải chỉ có vẻ ngoài, đối mặt với cái chết trước mắt cũng biết phải làm gì.”

“Ồ?” đuôi lông mày Doanh Chính nhướng lên, trong mắt tràn ngập sát khí, “Vậy ngươi là tới ám sát quả nhân, phục hồi giang sơn Đại Yến ngươi?”

Yến Đan mặt mày mỉm cười, vươn cánh tay dài, đem tôi kéo vào trong lòng: “Đại Yến giang sơn là của Doanh Chính ngươi, Yến Đan ta cũng không muốn hiếm lạ.”

Cung nỏ đã lên dây, nhắm. Tôi nhanh chóng chắn trước người Yến Đan.

Doanh Chính ý bảo kéo cung, híp mắt hỏi: “Ngươi cảm thấy chính mình có vài phần nắm chắc có thể mang Diêu Vân đi?”

“Không có. Cho nên, mời Tần vương bắn tên.” Trên mặt Yến Đan không chút e dè sợ hãi.

“Tốt! Tốt! Tốt! Ngươi là người duy nhất trong thiên hạ dám nói với Doanh Chính ta như vậy!” Doanh Chính thốt nhiên mà cười, cười đến cuồng liệt, cười đến rung động, cười đến đất trời thay đổi.

Yến Đan gắt gao ôm tôi, ngồi trên cửa sổ phía trên lầu các, dưới thân là nước sông cuồn cuộn. Lạnh thấu xương, ngọn gió thu thổi rơi xuống đầu của chàng vài chiếc lá, thổi rối loạn tóc đen của chàng, thổi trúng vạt áo tôi bay tán loạn, lại thổi bay nụ cười bất động đó.

“Thiên hạ có thể là của Doanh Chính ngươi. Nhưng trái tim Diêu Vân, chỉ duy Yến Đan ta sở hữu.”

Nói xong, chàng mạnh mẽ mang tôi cùng ngã xuống. Doanh Chính vội vàng tiến lên, lại chỉ nắm được đoạn tay áo của tôi.

Gió ở bên tai tôi gào thét, lần đầu tiên cảm giác chính mình nhẹ nhàng như thế, những suy nghĩ miên man bay khỏi.

Cùng với tiếng vang, tôi dựa trong lòng Yến Đan, nhập vào dòng nước chảy siết.

Sau

Thuyền lớn cháy, ánh lửa nhiễm đỏ cả chân trời tối đen, quân sĩ không bận tâm tôi và Yến Đan cùng rơi xuống nước, vội vàng chữa cháy.

Chỉ có Doanh Chính một người cô độc phía trước cửa sổ, ảm đạm đau thương.

Nửa tháng sau, tôi và Yến Đan dưới sự trợ giúp của Lý Tư, thoát khỏi sự truy tìm của Doanh Chính, lên thuyền rời bến.

Gió biển thổi đến lạnh người, tôi cảm thấy sóng đập trên mặt biển mênh mông như vũ điệu.

“Chúng ta sẽ đi đâu?” Tôi quay đầu hỏi Yến Đan phía sau.

“Bồng Lai.”

“Nơi tiên cảnh kia? Thật sự sẽ tồn tại sao?”

“Chỉ cần nàng nghĩ có, thì nơi nơi đều là tiên cảnh.” Yến Đan lạnh nhạt cười.

“Huynh nói, sách sử sẽ ghi lại Yến Đan huynh thế nào?” Tôi mang theo ngữ điệu nghịch ngợm hỏi chàng.

“Ta vũ nhục tôn nghiêm Doanh Chính, hắn tự nhiên không buông tha ta trong sử sách, hắn muốn thế nào mà chẳng được.”

” Lý Tư vì sao giúp chúng ta?” Đây là một vấn đề tôi vẫn không rõ.

“Bởi vì động tình mà không đành lòng...” Yến Đan nhìn phía phương xa cảm khái mà nói.

“Không đành lòng?”

“Quên đi, Diêu Vân...” Yến Đan xoa tóc mai bị gió thổi loạn, “Chim én bay về vòm trời xanh, há để đám mây bay một mình? Yến Đan không muốn vì Diêu Vân làm chim én, chỉ nguyện làm trường không phiêu bạt với nàng, không xa chẳng rời.”

Tôi thản nhiên cười. Bên tai là âm thanh thủy triều lên xuống, từng đợt... Từng đợt...

\*\*\* Gửi tặng chị Becky, bạn Pinkie, và nhiều bạn khác nữa đã ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian qua, chúc mọi người có một Valentine thật vui vẻ bên người yêu thương.

Chú thích:

(1)Cửu ca là 11 bài dân ca nước Sở được Khuất Nguyên cải biên. Gồm có 《 Đông Hoàng Thái Nhất 》, 《 Vân Trung Quân 》, 《 tương quân 》, 《 tương phu nhân 》, 《 đại tư mệnh 》, 《 thiếu tư mệnh 》, 《 Đông quân 》, 《 Hà Bá 》, 《 sơn quỷ 》, 《 hi sinh vì nước 》, 《 lễ nghi hồn 》. 《 hi sinh vì nước 》

(2)Lông mày viễn sơn tinh tế mà hơi nhếch lên, màu sắc hơi nhạt, thanh tú sáng sủa.

(3)Chu sa hay thần sa, đan sa, xích đan, cống sa, là các tên gọi dành cho loại khoáng vật cinnabarit của thủy ngân sẵn có trong tự nhiên, có màu đỏ. Thành phần chính của nó là sunfua thủy ngân II (HgS).

(4)Phát quan là cái đội đầu của đàn ông thời xưa

(5)Tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã

(6)C ười như không cười

Tổ tiên tiên của Thái tử Đan thuộc dòng dõi Triệu Công Thích nhà Chu, vốn họ Cơ, được phong ở đất Yên, nên ông còn được gọi là Yên Đan (hoặc Yến Đan, vì chữ Yên và Yến đều được phát âm từ một từ). Ông là con của Yên Vương Hỉ, vị quân chủ cuối cùng của nước Yên.

Cuối thời Chiến Quốc, nước Yên là quốc gia yếu nhất trong Thất hùng, vì vậy thường xuyên bị o ép. Yên Đan lúc còn nhỏ, từng phải đi làm con tin ở nước Triệu, có chơi thân với Doanh Chính. Sau khi Doanh Chính lên ngôi quân chủ nước Tần, Yên Đan là được cử sang làm con tin ở Tần. Vì vua Tần đối đãi với thái tử Đan không tử tế cho nên Đan giận trốn về nước vào khoảng năm 232 TCN.

Năm 230 TCN, Tần diệt Hàn. Năm 228 TCN, quân Tần chiếm kinh đô của Triệu làHàm Đan, tiến sát nước Yên, thành trì nước Yên lúc này trở thành mục tiêu tấn công của quân Tần. Để đối lại, tập đoàn thống trị nước Yên bày ra 2 đối sách: thứ nhất dùng mưu giết Tần vương; thứ hai là cùng tàn dư thế lực của Triệu là Đại vương Gia liên hợp chống Tần. Thái tử Đan nhờ có sự tiến cửa của Điền Quang đã chiêu nạp Kinh Kha để làm thích khách vua Tần. Năm 227 TCN, thái tử Đan tiễn Kinh Kha cùng trợ thủ là Tần Vũ Dương mới 13 tuổi tới bờ sông Dịch Thủy ở Yên Thành (nay là huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc)

Sau đó Kinh Kha định giết Tần vương Doanh Chính nhưng không thành. Vì sự kiện này mà quân Tần quyết định tấn công Yên ngay.

Cùng năm, vua Tần hạ lệnh đại tướng Vương Tiễn, Tân Thắng dẫn quân công phá Yên. Tại Dịch Thủy, quân Yên đại bại, lãnh thổ nước Yên bị quân Tần chiếm quá nửa. Năm 226 TCN, quân Tần công phá Kế Thành, Yên vương Hỉ cùng thái tử Đan dẫn quân lui về Liêu Đông, tướng Tần là Lý Tín xuất quân truy đuổi. Yên vương giết thái tử Đan dâng thủ cấp để cầu hòa. Tại vùng đất quân Tần chiếm được, vua Tần cho thành lập các quận Ngư Dương, Hữu Bắc Bình, Liêu Tây. Năm sau lại lập quận Thượng Cốc, Quảng Dương. Năm 222 TCN, vua Tần sai Vương Bí tấn công Yên ở Liêu Đông. Quân Yên đại bại, Yên vương Hỉ bị bắt. Nước Yên diệt vong. Quân Tần quay sang tấn công Đại, Đại vương Gia cũng bị bắt. Vùng Liêu Đông của Yên và vùng đất của Đại bị Tần chia ra thành quận Liêu Đông và quận Đại.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yen-dieu-van*