Phản Đồ

Table of Contents

# Phản Đồ

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Editer: Hạo NguyệtBeta: Cảnh TuyềnThể loại: Hiện đại, BETình trạng: 12 chương – hoànTử vong là cái gì?Có phải hay không chính là không còn thở nữa?. . |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/phan-do*

## 1. Chương 1

Editer: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Tử vong là cái gì?  
  
Có phải hay không chính là không còn thở nữa?......  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Ta trước kia ở Tử Phiên đã đi lính sáu năm, cùng rất nhiều đồng đội nhưng sống sót trở về cũng chỉ còn lại có 3 người. So với những quân nhân bình thường, bọn ta được xem như từ cõi chết trở về, cho nên bọn ta mặc dù tuổi còn trẻ nhưng đều có quân hàm bậc cao. Mà ta, bởi vì có nhiều thành tích tốt, năm 22 tuổi đã lên làm tướng quân. Cũng là năm ấy, ta từ bóng tối phía sau tiến ra phía trước. Chuyện đó cũng đã phát sinh cách đây một năm.  
  
Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, Địch Ngạo Phổ – là tên của ta.  
  
Ta nhận được nhiệm vụ đầu tiên là thu hồi phần đất bị mất ở vùng biên giới phía trên (ta nghĩ là phía Bắc).  
  
Bọn ta tuyên bố vùng đất kia là địa phương của bọn ta, trăm năm nay vẫn bị quản lý bởi Khuê Điện, chính xác thì hiện tại đây là lãnh địa của hắn. Bọn ta sở dĩ nói như vậy, bất quá vì bọn ta lấy cớ khai thác vùng biên cương, tất cả đều là lấy cớ như vậy. Kỳ thật trong lòng bọn ta đều hiểu được, nếu không phải bọn ta là một thế hệ anh dũng, chủ thượng cũng rất sáng suốt nhìn xa trông rộng, nếu không chỉ sợ vùng đất kia vẫn tiếp tục lưu lạc......  
  
*(Yin: ta giải thích 1 chút b ởi chính ta đọc đoạn này cũng ko hiểu: đất nước của bạn Phổ lấy cớ khai thác vùng biên cương để tiến hành xâm lược Khuê Điện.Chỉ có thế ==”.)*  
  
Ta với tư cách là chỉ huy tối cao nhất dẫn dắt đoàn quân thực hiện nhiệm vụ này. Ta đang chỉnh đốn nhân mã chuẩn bị xuất phát, phó tướng Lâm Sĩ giữa trưa bước vào phòng ta, trên mặt lộ vẻ khó khăn ấp a ấp úng, “Phía trên...... phái người xuống......”  
  
Quân đội cùng quân nhân của ta không có thói quen như vậy, ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng trong lòng cảm thấy không được bề trên tín nhiệm mà dấy lên lửa giận, nhưng ta vẫn nghe hắn nói.  
  
Thấy ta nửa ngày không nói, hắn liền nói tiếp, “Không biết ngươi có nghe qua chưa, người được phái tới là La Y.”  
  
La Y?  
  
Chưa từng nghe qua......  
  
“Người đó...... là gián điệp của Khuê Điện.”  
  
Gián điệp?  
  
“Phái phản đồ đến chỗ chúng ta làm việc, chính là...... muốn chúng ta giám thị hắn?” Ta hỏi.  
  
Phải biết rằng bọn ta hận nhất chính là phản đồ, bọn họ không ít lần phá hoại kế hoạch của chúng ta, giết đội viên của ta.  
  
Lâm Sĩ xoa xoa tay, “Cũng không phải, thân thế hắn khá phức tạp.” Hắn cực lực giải thích, có lẽ chỉ là do cố gắng muốn chúng ta vui vẻ hợp tác mà thôi, “Hắn tuy rằng là gián điệp, nhưng vẫn là người của Vân Ngạc ta. Ân...... Nghe nói trước khi hắn sinh ra cha hắn đã tạ thế, mẹ hắn là người Vân Ngạc, lúc nhỏ từng sống ở Vân Ngạc khá lâu, chính hằn từng nói về sau cuộc sống khó khắn, mới đi Khuê Điện, mới có thể dốc lòng vì Khuê Điện.”  
  
???  
  
Người có thân thế phức tạp như vậy, làm cách nào mà bề trên có thể khiến hắn vì mình mà hành động? Suy nghĩ của ta rất nhanh được Lâm Sĩ giải đáp.  
  
“Không phải rất kì quái sao tướng quân, làm cách nào mà bề trên khiến hắn vì mình mà hành động?. Kỳ thật rất nhiều người cũng không hiểu bề trên đang nghĩ gì....  ” Lâm Sĩ ngừng một chút, ý thức được việc gì đó, liền thay đổi ngữ khí, “Tướng quân, theo như lời kể thì người này cũng không phải là một nhân vật bình thường. Nghe nói hắn 6 tuổi bắt đầu đánh du kích, thông minh cùng anh dũng thiện chiến, lúc nhỏ đã từng dẫn dắt đội du kích đánh lui nhiều quân ngoại quốc xâm lấn. Lúc 18 tuổi, hắn hoàn thành xuất sắc việc quân nên mới được một vị tướng quân Khuê Điện nhìn trúng, đề cử hắn vào quân đội của Khuê Điện, gần 20 tuổi đã là thượng tướng quân, thực hiện thành công rất nhiều chiến dịch. Nhưng 5 năm trước, cũng không biết lý do tại sao, hắn đột nhiên đến xin hàng. Ta cũng nghe người ta nói, hắn một lòng muốn về lại đất nước.”  
  
Tuổi còn nhỏ mà đã có khả năng sống sót ở cái thời đại chiến loạn này, có thể thấy được hắn không phải được thần linh bảo hộ, mà là dựa vào năng lực bản thân, hoặc là có cả hai thứ trên. Bề trên lo sợ hắn có thể tạo thành uy hiếp đối với quốc gia, mới lưu lại hắn....... Nếu nghĩ như vậy, có lẽ tất cả đều có thể giải thích.  
  
Bề trên hẳn là muốn giết hắn......  
  
Có lẽ bọn họ  muốn chinh phục? Lợi dụng?...... Hoặc là, tương kế tựu kế......  
  
Như vậy, hiện tại bọn họ khiến hắn đi theo chúng ta tiến đánh Khuê Điện, vẫn là có ý muốn thử hắn?......

## 2. Chương 2

Editer: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Tử vong là cái gì?  
  
Có phải hay không, chính là thân thể mất đi nhiệt độ ấm áp?......  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Tử vong với ta mà nói cũng không xa lạ, ta cũng là kẻ tìm đc đường sống từ trong chỗ chết. Còn hoàn thành nhiệm vụ trước thời điểm sống còn, cơ bản đều là lấy sinh mệnh của bản thân ra làm tiền đặt cược.  
  
Nhưng lần này lại khác.  
  
Ta cùng bọn Lâm Sĩ không ngừng nghiên cứu bản đồ, bỗng nhiên có người báo lại, La Y đến đây.  
  
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy La Y —— bước vào là một nam tử toàn thân y phục trắng. Mái tóc đen nhánh tỏa sáng, không giống chúng ta đem cột chặt mà lại xõa ra, nhưng không hỗn độn, ánh mắt linh hoạt, đôi đồng tử đen láy, phía dưới cái mũi cao lộ ra đôi môi không dày không mỏng, lộ ra tia gợi cảm chết người. Nhưng hắn lại có làn da trắng nõn, nhìn thế nào cũng không thấy giống một quân nhân.  
  
Hắn bình ổn hướng ta chắp tay, “Tướng quân, La Y đến đưa tin.” Thanh âm rất nhẹ, lại kiên định, ta nghe ra đến mười phần trung khí. (ổn định)  
  
Nhưng là vẻ ngoài ôn nhu tao nhã, nam nhân trước mắt nhìn như một vị thư sinh văn nhược, ta thật đã nghe qua, mới 6 tuổi đã bắt đầu cầm đao vấy máu? Nếu không phải từng nghe hắn cơ trí hơn người, ta nghĩ lúc ấy ta rất có thể gọi người đến hắn bắt lại để tra khảo. *(chỗ này ta chém \_x\_)*  
  
Có lẽ, hắn có thể tồn tại được, cũng đã lưu lại trong ta một ấn tượng sâu đậm, cũng có thể là nhất kiến chung tình.  
  
Sau lại nghe thủ hạ nói chuyện, La Y hình như lớn hơn ta 5 tuổi.  
  
Những hoạt động của bọn ta cũng không sắp đặt hắn tham gia, hắn dường như sớm thành thói quen cũng rất vui vẻ an nhàn, cái gì cũng không hỏi đến, cả ngày chỉ ở trong doanh trướng của chính mình.  
  
Chuyện quân đội bắt đầu tấn công thủ thành cũng như vậy không thông báo cho hắn.  
  
Theo kế hoạch bọn ta đi qua Ngạc Lâm (rừng Ngạc), bất ngờ tập kích vào Mậu Thành, nhưng sự tình lại không giống như dự liệu của bọn ta —— tiên phong ở trong rừng nửa bước cũng không thể tiến. Thật sự quái đản, trong rừng mỗi ngày đều tràn ngập sương mù, hơn nữa thời tiết nóng bức khiến cho hơi nước càng bốc lên, tầm nhìn không đến trăm mét...... Cứ như vậy, bọn ta vẫn cho rằng đi đường này thì có thể tránh được trinh sát bên kia của Khuê Điện.  
  
Cũng không biết trải qua bao lâu, ta chợt nghĩ có lẽ La Y có biện pháp.  
  
Buồn cười chính là, khi ta nhìn đến La Y, ta lại không khỏi hoài nghi thân phận của hắn.  
  
Hắn, cư nhiên ngồi ở trước bàn, lấy giấy gấp hạc cùng vài con côn trùng kì quái. Trong thoáng chốc ta cũng không biết trong đầu mình nghĩ cái gì, trong đầu cứ trống rỗng khiến ta phát bực. Mà La Y nhìn thấy ta, lại giơ tay lên tiếng tiếp đón. Nếu là ta, nếu bị người ta nhìn thấy tình cảnh (xếp hạc) này, ta nhất định xấu hổ muốn đập đầu vào tường!  
  
Ta ho nhẹ, bản thân hướng trên ghế ngồi xuống, châm chọc nói, “Tiên sinh thật sự là hảo hưng trí. Chúng ta ở tiền tuyến liều sống liều chết, ngài ở đây lại đang đùa đùa giỡn giỡn.”  
  
Người nọ cũng không có ngưng lại động tác linh hoạt. Thanh âm cười khẽ từ bàn giấy truyền lại, “Tướng quân thủ vệ Mậu Thành không phải là đối thủ của ngài” hắn ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười xuất hiện trước mắt ta.....”Tướng quân, chẳng lẽ ngài không tin thực lực của bản thân?”  
  
Ta kinh hãi, hắn biết được thủ vệ ở Mậu Thành, ta không có gì nói, nhưng ta trước kia đều bảo thủ cẩn trọng, hết thảy tin tức đều giữ bí mật, như vậy hắn sao lại biết thực lực của ta......?  
  
Hắn tựa hồ cũng nhìn ra tia nghi hoặc, cúi đầu, tiếp tục động tác trong tay, ngoài miệng lại nói, “Tướng quân hiện tại là muốn hỏi ta như thế nào biết đi. Thật có lỗi, ta cũng không có điều tra tướng quân. Bất quá ta từng nghiên cứu qua chủ thượng —— vào thời điểm ta quy hàng......” Lông mi của hắn rất dài, bởi vì ngẩng lên nhìn ta mà phía trước hơi nhếch lên, “Chủ thượng lúc hạ lệnh có nói với ta, ngươi là một nhân tài, hắn muốn bồi dưỡng ngươi.”  
  
Hạc giấy đã gấp xong, hắn kéo ra đôi cánh, “Một vị tướng quân trẻ tuổi, cùng một vị tướng quân tầm thường......” Kết quả xác định rất rõ ràng......  
  
Ta nhíu mày, “Không gạt ngươi, chúng ta định bất ngờ tập kích Mậu Thành, làm cho quân đội phía sau Mậu Thành không kịp hành động, thuận tiện cho hành động tiếp theo của chúng ta.”  
  
Hắn gật đầu, thản nhiên nói: “Phó lão tướng quả là người lợi hại......”  
  
Ta thừa nhận quan điểm của hắn, “Bọn ta định từ Ngạc Lâm đánh thẳng xuống dưới thành......”  
  
Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ta, có chút hiểu được vì sao ta lại đến, nhưng cũng mở lời, “Ngạc Lâm...... Các ngươi với địa phương không quen cũng dám làm loạn...... Địch tướng quân, hiện tại ngươi không phải ở Tử Phiên......” Bị hắn chỉ trích làm cho ta trên mặt lộ một mảnh lửa nóng – là xấu hổ. Bọn ta cũng thật không ngờ Ngạc Lâm lại là địa phương như vậy, vì thế ta cẩn thận đứng lên, “Cho nên chúng ta mới đến thỉnh giáo tiên sinh chỉ điểm một chút.”  
  
Hắn đưa tay chống bàn đứng lên, “Vậy, Địch tướng quân tin tưởng ta sẽ không bán đứng các ngươi ư? Ta chính người đã sinh sống tại quốc gia này (Khuê Điện) gần 20 năm......?”  
  
“Chủ thượng nếu tin tưởng ngươi, ta đây cũng liền tin tưởng ngươi......”  
  
Không biết có phải La Y phát ra khí chất cao ngạo hay không, làm ta không hề chống đối hắn; vẫn là chủ thượng chuyển lời làm cho ta thay đổi cách nhìn nhận, tóm lại, ta cũng sẽ không đối đãi với hắn như một gian tế. Nhưng mà sau khi nghe xong hắn lại anh dũng như vậy, ta có lẽ vẫn ít nhiều đối hắn bày ra biểu hiện giả dối như đối thủ cạnh tranh —— ta muốn chứng minh bản thân mình.  
  
Cũng không biết có tin lời ta nói hay không, hắn cũng không dây dưa nhiều, “Tướng quân có biết làm cách nào để phân biệt phương hướng vào buổi tối không?”  
  
Bọn ta ở Tử Phiên, làm nhiệm vụ chẳng phân biệt được ngày đêm, “Đương nhiên......” Ta trả lời.  
  
“Như vậy, tướng quân đến giờ Tuất tập hợp đội ngũ đi.”  
  
“Buổi tối tiến cánh rừng, không phải càng nguy hiểm sao, nơi đó......”  
  
“Tướng quân biết đây là con sâu gì không?”, La Y đưa con trùng bị bẻ gãy (chân or cánh or v.v..) lên tay thưởng thức. Con sâu kia diện mạo quái dị, ta chưa từng gặp qua......  
  
Bộ dáng của hắn làm cho ta cảm thấy có chút tà ác, “Ngươi tuy rằng lòng dạ thâm sâu, nhưng biết nhiều dễ bị lợi dụng. Việc này, ngài...... thật sự tìm đúng người rồi.”  
  
“Di?”  
  
“Ta 5 tuổi bắt đầu ở vùng này...... Hiểu biết về cánh rừng này, có lẽ so với ngươi hiểu biết về hoa viên sau nhà còn muốn nhiều hơn một ít.” Hắn lại lộ ra ý cười nhợt nhạt, thực tao nhã.  
  
“Vậy làm phiền tiên sinh.” Ta trong lòng vui vẻ, nhưng mặt ngoài vẫn là bình tĩnh.  
  
“Tiên sinh thì không dám nhận, ta cho dù là một nhàn dân, tướng quân vẫn là kêu La Y đi.”

## 3. Chương 3

Editer: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Tất cả những cái chết ta đã thấy,  
  
Đều tràn ngập máu tươi cùng khói thuốc súng......  
  
Nhưng, sau khi người chết đi, lưu lại chính là yên tĩnh......  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Buổi tối cánh rừng không có sương mù, nhưng đêm đó bầu trời cũng không có ánh trăng —— kinh nghiệm của ta hoàn toàn không thể sử dụng đến. Không phải không cân nhắc có nên hành động vào hôm khác không, nhưng sau khi nói chuyện với La Y, ta đã từ bỏ ý định đó.  
  
“Tướng quân không tin ta?”  
  
Ta nghĩ lúc ấy ta rất tin tưởng La Y, cũng không biết cảm giác đó từ đâu tới.  
  
“Dùng không cần nghi, nghi không cần dùng.” La Y dùng mắt liếc ta một cái, kiên định nói.  
  
Bọn ta cuối cùng vẫn theo La Y tiến vào Ngạc Lâm.  
  
La Y không cho bọn ta đốt đuốc, hắn nói chúng ta quân đông giờ mà còn đốt đuốc, từ Mậu Thành nhìn qua nhất định phát hiện, ta liền nghe theo. Hắn dẫn chúng ta vượt rừng đi vào trong, ta không biết hắn làm cách nào để có thể phân biệt được phương hướng vì xung quanh đây chỗ nào cũng có cảnh sắc tương tự nhau. Ước chừng đi được một canh giờ, trước mắt xuất hiện một con sông, sông cũng không rộng, nhưng ta nghĩ nước chắc rất sâu.  
  
Hắn đưa lưng về phía chúng ta, nhìn nước sông nói, “Bọn ta gọi đây là Lâm Hà, giữa sông nước tương đối sâu.” Khẳng định suy nghĩ của ta.  
  
Lâm Sĩ nhíu mày, “Có thuyền không?”  
  
Hắn xoay người, nâng mắt liếc một cái, nói: “Hiện tại chúng ta có ba cách, thứ nhất, chúng ta từ chỗ này vượt sông.”  
  
Tiếp lời La Y, “Hai cách còn lại là gì?” Lâm Sĩ hỏi.  
  
“Từ đây dọc theo bờ đi tiếp, đi tiếp nửa ngày sẽ có đường sang bên kia.” Rõ ràng là rất lãng phí thời gian, cho nên buộc phải loại bỏ phương án này.  
  
“Cách còn lại là gì?” có người trong đám Phó tướng hỏi.  
  
“Đốn củi làm bè ngay tại chỗ......”  
  
“Vậy sau khi lên bờ phải đi bao lâu mởi ra khỏi rừng?”  
  
“Nhanh nhất cũng là sau giờ ngọ ngày mai.” La Y suy nghĩ rồi nói.  
  
“Tướng quân......” Bọn họ quay lại hỏi ta.  
  
Ta không lên tiếng, ta biết La Y ngay từ đầu cũng đã nói ra biện pháp hắn cho là tốt nhất – vượt sông.  
  
Lâm Sĩ nhỏ giọng nói vào tai ta, “Tướng quân, nếu lúc này La Y chỉ điểm, sương mù cũng giống như đêm tối...... Nếu hắn thực tình muốn trợ giúp chúng ta......”  
  
Ta bỏ qua lời nhắc nhở của Lâm Sĩ, hỏi La Y: “La Y, ngươi không phải cho rằng vượt sông là tốt nhất?”  
  
“Chặt cây làm thuyền, lãng phí thể lực, lại tốn thời gian, nếu toàn quân muốn đi qua......” Ta nhìn hắn, “Chúng ta nhất định không thể ra khỏi cánh rừng trước khi trời sáng.” La Y không chút hoang mang nói với chúng ta. Hắn nâng tay vuốt cây non, vẻ mặt kia, giống như hắn vuốt không phải cái cây, mà là vật dụng trong nhà mình, “Từ chỗ này vượt qua, chỉ trong chốc lát, chính là...... Sông này, nước sâu và dòng chảy hay thay đổi...... Làm liều nhất định sẽ được”  
  
“Tiên sinh đối với cánh rừng quen thuộc như thế, chỉ sợ là nhắm mắt lại cũng có thể đi ra ngoài.” Có người cố ý làm khó dễ.  
  
La Y thở dài một hơi, “Trong sương mù, có chướng khí.”  
  
Điều hắn vừa tiết lội với chúng la mà nói là một bí mật.  
  
Muốn đạt được mục đích đôi khi phải mạo hiểm, chẳng qua có dám hay không thôi.  
  
“Hảo, nghe lời ngươi, vượt sông.” Ta khẳng định.  
  
“Tướng quân......” Vài vị phó tướng đồng thời lên tiếng, ta biết bọn họ muốn nói cái gì, ta kéo tay một vị vừa lên tiếng, lời còn chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã thấy La Y lên tiếng trước, “Vậy thỉnh tướng quân đầu tiên phái 10 sĩ binh cùng ta bơi qua sông trước.” La Y cúi đầu.  
  
Đây là nguyên nhân khiến La Y ngồi ở trước bàn làm xếp hạc giấy cùng côn trùng. Không ai tin tưởng hắn, cho dù ở chỗ này ngây ngốc 5 năm chuyện hắn từng phản bội nhất định sẽ theo hắn cả đời.  
  
Thông minh như hắn, nhất định đã sớm nghĩ đến tình cảnh này, vậy, hắn vì cái gì mà lại đến đây?  
  
Hắn biết rõ, sẽ bị hoài nghi cả đời, nhưng hắn vẫn trở lại.  
  
La Y nhanh chóng cởi quần áo, vấn tóc lên cao......  
  
Nhìn cảnh này, ta cảm thấy có chút khó tiếp thu.  
  
Cũng không phải chưa từng nhìn thấy đồng đội cởi trần, hay nói đùa, bọn ta từ nhỏ chính là như vậy đến đây. Nhưng là, nhưng là...... trong những người đó không có La Y....... Ngay lúc đó, ta chợt hiểu được —— ta bị La Y hấp dẫn, chỉ là buổi chiều  nói chuyện một chút, tim ta đã bị hạ gục.  
  
Nhìn thấy bọn họ đều an toàn lên bờ, ta chỉ huy tiền đội tiên phong bơi qua sông, tiếp theo là trung đội, hậu đội đương nhiên cũng an toàn đến bờ. Ta quay đầu nói với bọn Lâm Sĩ, “Yên tâm  đi.”  
  
Bọn họ cũng không lên tiếng.  
  
Cứ như vậy, chúng ta từng nhóm bơi qua sông. Bọn ta bảo trì tạo đội hình không rối loạn, nếu có chuyện ngoài ý muốn, cũng sẽ không rối loạn chút nào...... Toàn bộ đội quân đều an toàn lên bờ, không tổn hại người nào.  
  
Như lời La Y nói, trời còn chưa sáng bọn ta đã ra khỏi Ngạc Lâm, cũng theo lời hắn nói, bọn ta không tổn hao chút khí lực đã dẹp xong Mậu Thành.  
  
Đến giờ, ta còn nhớ rõ, bọn ta lần đó có lén trò chuyện.  
  
“Chủ thượng của Khuê Điện như thế nào lại chỉ phải một người trấn giữ Mậu Thành?”  
  
La Y nhướng mày chỉnh lại áo choàng cho ngay ngắn, cũng không nhìn mặt ta nói, “Phương Đức tướng quân trấn thủ Mậu Thành tuy rằng tài trí bình thường, nhưng thê tử của hắn và quân sư lại là rất thông mình......”  
  
“Ha ha ha, La Y, ngươi quá đề cao bọn ta  đi. Bọn ta chiến thắng nhẹ nhàng như vậy, chẳng phải so với họ càng thêm tuyệt đỉnh thông minh đi?” Ta vỗ đùi cười to. ( về sau, động tác này bị La Y cho rằng ta vẫn giữ thói quen của tiểu hài tử. Ta thực sự rất khó xử)  
  
La Y cúi đầu, “Thê tử của hắn là tiểu thư của Nhạc gia, Nhạc Phụng Thi...... Quân sư  tên là Nhạc Phụng Khiêm, chết lúc chỉ mới 30 tuổi.” Thanh âm chậm rãi truyền đến.  
  
Nhạc Phụng Khiêm đã chết, La Y nhất định rất khó vượt qua, thấy ánh mắt hắn lộ vẻ thất thần. Ta không biết bọn họ có quan hệ như thế nào, ta cũng không hỏi hắn......  
  
Hết chương 3

## 4. Chương 4

Editor: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Thế giới cái gì cũng không thay đổi,  
  
Chính là những người đó vĩnh viễn biến mất trong mắt chúng ta......  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Sau đó, mục tiêu của bọn ta là Vệ Thành. Vệ Thành địa thế hiểm yếu, dễ thủ khó công, trấn thủ là Phó Bác, một vị lão tướng dày dạn kinh nghiệm, cứ mạnh mẽ tấn công sẽ không thành.  
  
Sau khi nghiên cứu cẩn thận bọn ta cho rằng: tấn công Vệ Thành trước sau đó là Nam Quận, sau đó lại từ phía sau tiến vào Vệ Thành. Chỉ là bọn ta phải làm thế nào mới có thể tránh được thủ vệ canh phòng của Vệ Thành và Nam Quận? Nếu chiến dịch của bọn ta bị phát hiện, nhất định sẽ lâm vào cảnh bị bao vây tứ phía......  
  
Bọn ta bày kế hoạch một đêm, cuối cùng vẫn là quyết định mạo hiểm một lần. Quân ta chia làm hai — một mặt vẫn cắt cử người trấn ở doanh trại dưới vệ thành, đánh lừa địch nhân, mặt khác đưa quân tiến theo đường khác đánh lén Nam Quận.  
  
Ta đem ý tưởng nói cho La Y, hắn ngồi trước bàn cúi đầu không nói lời nào, khi ta thở dài rời đi, hắn đột nhiên một câu, “Các ngươi chỉ có thời gian là một ngày. Trong một ngày, nếu các ngươi không trấn thủ được Nam Quận, thì toàn bộ quân ta phải lui về Mậu Thành, nếu không nhất định sẽ chết.”  
  
Ta quay đầu, mắt hắn khép hờ, giấu giếm suy nghĩ.  
  
Chiến dịch tấn công Vệ Thành cùng Nam Quận kia, kỳ thật là bọn ta liều đánh cược.  
  
Lúc bên người ta trải đầy máu tươi cùng thi thể của đồng đội, ta cuối cùng cũng hiểu được câu nói kia của La Y không phải là dọa dẫm. Hắn đối với con người, địa thế nơi đây tất cả đều quá mức quen thuộc—— bọn họ cùng nhau giết địch, nói không chừng cũng giống như ta cùng các huynh đệ đồng sinh cộng tử lúc còn ở Tử Phiên......  
  
Cũng may bọn ta chiếm được Nam Quận một cách khó khăn, mặc dù trước sau bố trí quân vây quanh Vệ Thành nhưng bọn ta cũng tổn hại khá nhiều. Lúc bọn ta hạ Vệ Thành đem quân tiến vào, trong thành chỉ có Phó Bác và con hắn là Phó Qua cùng tàn quân còn lại chống cự.  
  
Lúc Phó Qua nhìn thấy La Y, hắn tức đỏ mắt, huyết khí càng tăng lên. Ta nhìn được hắn lúc ấy nhất định là muốn giết La Y, cho nên, ta đứng chắn trước người La Y...... Ta còn nhớ rõ, trước khi chết Phó Bác còn nói ra một câu — “phản đồ”.  
  
Ta sở dĩ lại chắn cho La Y, là bởi vì La Y không được phép mang theo vũ khí đi cùng, đây là điệu kiện sau khi hắn quy hàng.  
  
Đêm hôm đó, sau khi tẩy đi một thân huyết tinh, ta không ngoài dự đoán tìm thấy La Y ở chỗ đặt thi thể quân địch. Hắn ở cạnh thi thể của Phó Bác, ánh trăng rất sáng, ta thậm chí cảm thấy được thân thể La Y gần như trong suốt...... Đây là nơi hắn lớn lên, đây cũng là nơi sư phụ, chiến hữu, đồng bạn hắn sinh sống và tạ thế......  
  
Ta tiến vào, ngồi xuống trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: “La Y, đừng kìm nén, muốn khóc liền khóc đi......Cho ngươi mượn bờ vai này.”  
  
Những lời này, lâu về sau lại bị hắn giễu cợt......  
  
Hắn không khóc. Hắn thản nhiên nói, hắn chỉ là tôn kính Phó lão tướng quân, lão tướng quân là một người tài giỏi......  
  
Theo ánh trăng ta thấy được ánh mắt của hắn, đã không còn vẻ linh hoạt bình thường, mà lạ trống rỗng làm cho ta có cảm giác xa lạ.  
  
Ta biết La Y trong lòng rất bi thương — nhưng hắn sẽ không chịu nhận, bất luận là Khuê Điện, hay là Vân Ngạc...... Vậy vì cái gì, vì cái gì lại khiến ngươi muốn đầu hàng?  
  
Chúng ta cứ như vậy một đường tiến về phía bắc, thu phục phần đất bị mất, thậm chí còn công chiến thêm vài tòa thành không có trong nhiệm vụ. Dọc theo đường đi, La Y chưa từng cùng chúng ta tham gia bàn bạc việc kế hoạch,thậm chí chỉ là thảo luận, nhưng chúng ta có chuyện gì khó xử, ta đều hỏi ý kiến của hắn, mà hắn đều có thể đưa ra lời khuyên đúng lúc.  
  
Nếu nói rằng ta đối với năng lực cùng thành tựu của chính bản thân cảm thấy rất tự hào, như vậy ta thừa nhận, La Y mới lộ ra một chút tài năng cùng lạnh lùng đều làm cho ta ghen tị......  
  
Khi chúng ta vâng mệnh quay về thành đô, tâm tình của ta giảm sút tới cực điểm.  
  
Đúng vậy, bởi vì ta yêu La Y, ta yêu thượng hắn đến điên cuồng.  
  
Ta ở Tử Phiên ngẩn ngơ 6 năm, ta dưỡng thành thói quen cuộc sống có hôm nay mà có thể không có ngày mai. Trải nghiệm như vậy làm cho ta càng thêm quý trọng giây phút hiện tại —— ta không nghĩ sẽ đánh mất La Y, cho dù thất bại, ta cũng muốn phải thử một lần. Trái phải cân nhắc vài ngày, ngày cuối cùng ở lại tiền tuyến, ta quyết định hướng La Y bày tỏ.  
  
Ta nghĩ ta sẽ vĩnh viễn không quên được ngày hôm đó——  
  
Đó là ở Mậu Thành.  
  
Đêm trăng tròn.  
  
Ta hẹn La Y ở phía sau núi.  
  
Nhìn thấy La Y, ta bỗng nhiên đem hết những lời muốn nói với La Y mà thật vất vả suy nghĩ mấy hôm nay muốn quên sạch sẽ, tay phải cầm vào tay trái, không biết nên nói như thế nào cho tốt, sau một hồi khẩn trương......  
  
La Y, dùng cặp mắt phiêu nhiên, nhìn chằm chằm vào ta khiến cho ta giống như con kiến bò trên chảo nóng, trong thanh âm lộ ra chút khinh thường, ta nghe thấy.”Địch tướng quân, ngài tìm ta đến lại không nói lời nào, ta đây là nên trở về.” Nói xong xoay người muốn rời đi.  
  
Ta thực kích động, một phen giữ chặt hắn, do khẩn trương mà khuôn mặt đã đỏ bừng. Nhưng ta chắc chắc trong đêm tối La Y cũng không chú ý tới, bằng không......  
  
“Ta nói tướng quân, có chuyện gì ngài nhanh nói đi, thuộc hạ tiếp nhận được.” Hàng mi xinh đẹp của La Y nhăn thành một đoàn, làm cho ta rất muốn đưa tay vuốt lên.  
  
“Không, không, không phải......” Hiểu lầm, La Y nhất định là hiểu lầm ta. Ta trên sa trường đánh giặc cũng không như thế này bất lưc, thật sự là vô dụng, trong lòng âm thầm phỉ nhổ chính mình.  
  
La Y lộ ra mỉm cười yếu ớt, đem tay của ta bỏ xuống, “Tướng quân muốn nói cái gì, vẫn là chờ ngươi nghĩ thật kĩ rồi đến nói cho ta đi, La Y ở trong phòng chờ.” Nhìn thấy ta trưng ra biểu tình khờ ngốc, như là không đành lòng làm ta khó xử, hắn còn nói, “Vô luận là cái gì, La Y cũng không trách tướng quân, tướng quân không cần khó xử...... Đây đều là lựa chọn của La Y......” Câu cuối cùng kia thanh âm rất nhỏ, nhưng ta nghe được.  
  
Hiểu lầm lớn a, ta là hướng ngươi bày tỏ tình cảm, không phải trừng phạt ngươi.

## 5. Chương 5: Ta Yêu Ngươi, Ta Yêu Ngươi, Ta Yêu Ngươi. . . . . .

Đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ liền bật thốt lên, chính là tình huống ngay lúc này của ta đi.  
  
“Ta thích ngươi, ” ta lớn tiếng nói ra, tựa hồ còn làm mấy con chim giật mình, “Ta là muốn nói...... Ta thích ngươi” lúc này thanh âm của ta chậm lại.  
  
La Y vẻ mặt không thể tin, miệng hơi hơi mở ra, nhưng không nói gì.  
  
Nghĩ đến hắn là không tin ta, giữa tình thế cấp bách ta liền túm chặt tay áo hắn, “Ta thích ngươi, ta thích ngươi, ta thích ngươi......” Ta cũng không rõ ta nói bao nhiêu lần, thẳng đến khi La Y che miệng ta lại —— mùi thơm ngát trên ngón tay hắn truyền đến.  
  
“Ngô ngô ngô......” Ta còn ở lần cuối cùng cố gắng nói tiếp.  
  
“Câm miệng.” Thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập  uy nghiêm.  
  
Ta lập tức im lặng, nhưng mà ánh mắt gắt gao, nhìn chằm chằm La Y.  
  
Xác định ta đã im lặng, La Y buông tay ra. Hắn nghiêng người qua, chính là nói ra lại làm cho ta chết lặng.”Ta sẽ quên hết những lời ngươi vừa nói.”  
  
“Cái gì?” Ta sống chết túm lấy hắn, “Ta nói ta thích ngươi, không, so với thích còn nhiều hơn, ta, ta, ta yêu ngươi......” Thanh âm không ngờ đã muốn hét lên  
  
“Câm miệng.” Hắn dùng cặp mắt xinh đẹp kia trừng ta.  
  
Lần này ta đã có chút bình tĩnh, miệng cùng não phối hợp đã bắt đầu ăn ý, “Ta nói ta yêu ngươi...... Ta hướng ngươi bày tỏ, ngươi như thế nào có thể nói ngươi sẽ quên hết......”  
  
“Bằng không ta phải làm như thế nào?”  
  
“Trả lời ta a......”  
  
“Ta không có hứng thú với trò chơi của trẻ con.”  
  
“Ta không phải trẻ con. Ta, ta hiện tại đã là tướng quân, ngươi có gặp qua trẻ con là tướng quân?” Ta đột nhiên nóng giận...... Ta càng tức giận mình so với hắn ít tuổi hơn. La Y lớn hơn ta năm tuổi, nhưng trên thực tế, hắn có lẽ so với ta lớn hơn đã vượt qua khoảng cách 5 tuổi. Nhà của ta rất có điều kiện, lại là con út, khó tránh được hết mực được cưng chiều, từ nhỏ bị nâng niu ở lòng bàn tay. Khi mà ta còn ở cái tuổi làm nũng, hắn đã bắt đầu vì cuộc sống của chính mình mà tranh đấu, sau đó tham gia du kích —— giết người, hoặc bị giết. Nhưng là, ta không phải trẻ con...... Hiện tại, ta cùng hắn......  
  
“Ngươi còn nhớ rõ ngươi là tướng quân, vậy ngươi có phải hay không đã quên ta là phản đồ?” Ngữ khí của hắn nhẹ xuống.  
  
“Phản đồ thì sao? Ta vốn không quan tâm......”  
  
La Y thả lỏng ngữ khí, “Tướng quân, ta là nam nhân, hơn nữa là một nam nhân đã phản bội 2 quốc gia. Mà ngươi là một thanh niên tiền đồ sáng lạn...... Ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ, sau đó sa sút cả đời?” Hắn dừng một chút, “Hoặc là, ngươi chính là muốn tùy tiện chơi đùa......”  
  
“Ta không có.” Ta không phải nghĩ muốn chơi đùa, ta thật lòng, “La Y, ta đã hai mươi hai tuổi, là nam nhân bình thường đều đã thành thân, có lão bà có đứa nhỏ...... La Y, ta rõ ràng bản thân ta đang làm cái gì, ta cũng có trách nhiệm...... La Y, ngươi tin tưởng ta, ta không phải tình cảm bộc phát nhất thời, chuyện này, ta đã suy nghĩ thật lâu, thật sự......”  
  
La Y giật mình nhìn ta, kia trong nháy mắt, ta cảm thấy ánh mắt La Ý xuyên thấu bản thân của ta......  
  
“Ngươi...... Ngươi, hãy để cho ta suy nghĩ......” La Y cuối cùng đã trả lời ta như vậy.  
  
Ta gật gật đầu, “Ta hiểu được, ngươi cho ta cơ hội này ta cũng đã thật cao hứng...... Bất quá La Y, ta còn muốn người bỏ qua thân phận của 2 chúng ta, hảo hảo cân nhắc......”  
  
“Hảo.” Thanh âm thực rõ ràng.”Ngươi yên tâm, ta cũng không phải người thích dây dưa, ngươi cho ta ba ngày, ba ngày sau ta nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời thuyết phục.”  
  
Đi về phía doanh trướng, hắn quay đầu lại, “Cũng thỉnh tướng quân suy nghĩ thật cẩn thận......”  
  
Ta cũng gật gật đầu.  
  
3 ngày kia trôi qua rất chậm, so với 3 ngày bình thường thật gian khổ.  
  
Từ khi ta hướng La Y bày tỏ, lòng ta tựa càng thêm mê luyến y. Nhưng là, La Y luôn trốn tránh, điều này làm cho ta thực phiền muộn, ta không hiểu đây là hắn thể hiện sự chán ghét đối với ta hay lựa chọn  trốn tránh...... Cũng đúng thôi, người bình thường như thế nào có thể chấp nhận phần tình cảm này...... Ta thở dài.  
  
Trong 3 ngày này, sau khi hạ trại số lần ta hướng doanh trướng của La Y đi tới hiều hơn, tuy rằng phần lớn đều là ta hành động trong lúc vô thức. Khi thanh tỉnh lại, lại là ko biết mình đã đến đây từ lúc nào......  
  
Rốt cục cũng đến chạng vạng ngày thứ 3.  
  
Vào lúc ăn cơm chiều ta thấy La Y đi tới, khi đó ta đã ăn xong rồi. Vì thế ta đi ra ngoài, hắn đi vào phía trong...... Khi hắn đi ngang qua ta, ta nhẹ nhàng gọi “La Y”. Hắn lại chắp tay, “Tướng quân.” Lòng ta chợt lạnh......

## 6. Chương 6: Kỳ Thật, Ngươi Cũng Yêu Ta Đúng Không?

Editor: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Kỳ thật, ngươi cũng yêu ta đúng không?  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Đêm đó, ta ở trong doanh trướng chờ La Y. Ta biết hắn nhất định sẽ đến. Quả nhiên, không quá lâu sau, thị vệ báo lại.  
  
Ta để La Y tiến vào, cho lui thị vệ.  
  
La Y vẫn giống như trước kia một thân áo trắng, vẫn thật xinh đẹp......  
  
Ta lặng nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta, trong lúc nhất thời chúng ta đều im lặng......  
  
Vì thế hắn mở miệng trước, “Tướng quân đang lo lắng kết quả không biết là gì?”  
  
Ta cười khổ, “Ta vẫn kiên trì, ta yêu ngươi.” Hết thảy đều đã kết thúc đi, mối tình đầu của ta......  
  
“Như vậy, ta cũng lo lắng.”  
  
Ta gật đầu.  
  
“Chuyện tương lai, ta trước kia chưa từng nghĩ tới...... Cho nên cảm tạ ngài nâng đỡ, thực ra người như ta...... Không xứng với ngài.”  
  
Tâm ta đã muốn vỡ nát...... 22 năm-tuổi thanh xuân của ta cứ như vậy mất đi......  
  
“Nhưng nếu như tướng quân không ngại, ta, nguyện ý làm bạn ở bên cạnh ngài......”  
  
Di?  
  
Ta lúc ấy nhất định giống như một kẻ si ngốc, thế nên tiếp đó La Y nói cái gì, ta đều không nghe rõ. Suy nghĩ của ta là không theo kịp......  
  
Một hồi lâu, “Tướng quân, ngài...hối hận...” La Y nhìn chằm chằm ta, thanh âm trầm thấp, “Ta hiểu được.” Sau đó hắn xoay người muốn rời đi.  
  
Ta giật mình theo phản xạ túm chặt áo hắn, run giọng hỏi: “Ngươi… lời nói vừa rồi có ý tứ gì?”  
  
Hắn gạt ta ra, “Ta nói ta nguyện ý.”  
  
Ta nhớ rõ, khi đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy bộ dáng phát hỏa củaLa Y. ( sau này La Y thừa nhận —— hắn chưa từng có nghĩ tới, ta là loại người phản ứng chậm như vậy. Hắn nói hắn lúc ấy cảm thấy chính mình bị đùa bỡn, cho nên liền phát hỏa.)  
  
“Nha!!!” Ta hét to một tiếng. La Y hiển nhiên cũng bị tiếng hét của ta làm cho giật mình sợ hãi.  
  
Ta hai tay ôm lấy hắn, “Ngươi nguyện ý?”  
  
Ngay lúc đó bộ dáng ta nhất định rất buồn cười, bởi vì ta cũng cảm thấy chính mình thật giống tiểu hài tử vui sướng khi nhìn thấy…kẹo, “Ngươi nói ngươi nguyện ý cùng ta một chỗ đúng không, La Y?”  
  
La Y liền lùi về phía sau, kỳ quái nhìn ta, gật gật đầu.  
  
“Nha!!! Thật tốt quá, La Y đáp ứng rồi! Ai nha nha, ông trời, còn có tất cả thần linh ah, các ngươi nghe thấy không, La Y xinh đẹp lãnh khốc đã đáp ứng ta, đáp ứng rồi! Ha ha ha ~”  
  
“Phốc!” La Y lúc này đang bị ta ôm trong ngực bật cười thành tiếng.  
  
Ta nhìn hắn, mạc danh kỳ diệu hỏi, “Ngươi cười cái gì?” Hắn thế nhưng lại cười nhạo ta.  
  
“Không nghĩ tới tướng quân ngài thật giống tiểu hài tử bình thường, ha hả, ” hắn nhịn không được cười to, sau đó lại cảm thấy được rất làm càn, nhịn xuống, “Thực xin lỗi...... Ha hả a ~” thật khó để dừng lại mà.  
  
Thực buồn cười sao?  
  
...... Ta là lần đầu tiên......  
  
......  
  
Quên đi, vẫn là khi La Y cười rộ lên thật xinh đẹp......  
  
Ngày hôm đó ta thật sự rất hạnh phúc.  
  
Chúng ta cùng nhau hành quân. Chúng ta cùng một chỗ nói chuyện phiếm, chúng ta hàn huyên rất nhiều điều, nói từ vũ khí nói sang phong cảnh, từ lúc trượng nhắc đến ăn cơm...... Phần lớn là ta nói, mà La Y lắng nghe, lúc sau ta cũng quấn quít lấy hắn hỏi về những chuyện thời thơ ấu.  
  
Ta cảm thấy chúng ta thật sự hợp nhau, chúng ta đều rất cao hứng. Chính là, chúng ta dù sao cũng vẫn thấy ghen tỵ với người khác, vì không thể (dính lấy nhau) cùng một chỗ. Phố phường, chợ..trở thành nơi hẹn hò của 2 chúng ta. Với sự kiên trì(cố chấp) của ta, La Y vẫn gọi ta Tướng quân sau đổi thành Ngạo Phổ.  
  
Theo thời gian, mọi chuyện cũng trở nên tự nhiên hơn.  
  
Chuyện tình cảm của chúng ta không thể công khai, đây chuyện thống khổ nhất.  
  
Thời điểm rời đi nơi này càng ngày càng gần, trở lại thủ đô nói không chừng chúng ta sẽ chia xa, đây là chuyện khiến ta đau đầu nhất.  
  
Bất quá, tình cảm của chúng ta phát triển thực thuận lợi —— La Y tuy rằng tính cách có chút lạnh lùng, nhưng là thực ôn nhu, sẽ không chủ động, nhưng cũng sẽ không giận dỗi.  
  
La Y không nói ra lời yêu, nhưng đối với những chuyện ta phi thường để tâm, vẫn nhân nhượng ta.  
  
Ta cuối cùng thật không rõ, một người ưu tú như La Y, như thế nào lại không có người yêu mến, để ta có được may mắn này? ( Trên thực tế, điểm này làm ta thực vừa lòng.)  
  
Sau đó, một đêm…  
  
Đêm đó trăng rất sáng, đẹp hơn rất nhiều so với những đêm trăng khác.  
  
Ta muốn hôn La Y, nhưng là sau khi hôn nhẹ ta vẫn muốn ôm chầm La Y, làm ầm ĩ muốn….tình cảm càng không thể khống chế.  
  
Ta không ngừng dây dưa, La Y đáp lại. Hô hấp càng ngày càng dồn dập, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Tay của ta lướt qua khuôn mặt xinh đẹp, mơn trớn đôi mắt động lòng người...... Chúng ta ôm nhau, rất gần nhau, ta thậm chí cảm nhận được đôi hàng my thật dài của hắn khẽ lay động theo không khí......  
  
Ta không nhớ rõ chúng ta như thế nào đi về trong doanh trướng của La Y, như thế nào bỏ xuống mọi vật cản giữa 2 thân thể......  
  
Nhưng ta vẫn còn nhớ rõ —— tay của ta chạm vào mái tóc đen của La Y, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán, hôn lên ánh mắt, khiêu khích chiếc lưỡi...... Cần cổ, xương quai xanh, thân mình của La Y toàn bộ đều rất đẹp...... Ta như tôn thờ mà hôn môi, cắn liếm. Ngạo mạn, chậm rãi tiến vào thân thể La Y, lập tức cảm nhận được nhiệt tình, nghe được âm thanh nhỏ vụn La Y vì ta mà khó có thể kiềm chế...... Đêm đó La Y hoàn toàn thuộc về ta, bộ dáng phi thường liêu nhân.  
  
Ta đối La Y thập phần mê luyến, ta biết, vẫn phi thường hiểu rõ.

## 7. Chương 7: Hạnh Phúc, Chỉ Thuộc Về Những Người Không Ngừng Tranh Đấu. . . . . .

Làn da của La Y vốn thực trắng, trên thực tế không cần dùng nhiều sức, dấu vết lưu lại cũng rất rõ ràng —— ta đối với việc tạo hôn ngân trên người hắn, làm không biết mệt.  
  
Lại nói tiếp cũng thật kỳ quái, trên người La Y có rất ít vết thương. Không giống ta trên người lưu lại các loại vết sẹo chằng chịt —— có thể là hơi khó coi, nhưng ở trong mắt những quân nhân chúng ta, những dấu vết này đại diện cho chiến tích vẻ vang.  
  
“La Y, lưng của ngươi đẹp.” Ta nằm bên cạnh hắn, ngón tay nhẹ trượt theo sống lưng La Y, “Ngươi làm như thế nào?” ánh mắt ta ánh sáng.  
  
La Y xoay người ngăn chặn lại tay của ta.”Cái gì mà làm như thế nào?”  
  
“Không bị thương a ~” ta rút tay về, chuyển lên phía xương quai xanh.  
  
Cố gắng ngăn lại bàn tay ta không yên phận đùa giỡn, La Y lười biếng trả lời: “Nào có quân nhân nào không bị thương trên sa trường?”  
  
“Ngươi a.” Chúng ta trong lúc đó giằng co càng ngày càng quyết liệt.  
  
La Y sớm đã không còn sức lực liền buông tha đôi tay ta, “Ai nói với ngươi ta không từng bị thương?”  
  
“Trên người ngươi đều không có những vết sẹo khó coi giống như ta, ” ta liền ôm chầm hắn, “chóc” một tiếng hôn thật kêu lên trán hắn, “Thật tốt!”  
  
“Ta mới gần đây từng bị rất nhiều vết thương, lưu lại thật nhiều vết sẹo nhưng sau đã không còn nữa.” Hắn cười quay lại phía ta.  
  
“Phải không?” Ta lúc ấy không có nghĩ nhiều, lòng tràn đầy vui mừng ôm lấy hắn, “Thật tốt!”  
  
Sau khi toàn quân trở về thủ đô, ta gặp mặt chủ thượng, đương nhiên ở đây còn có những thủ trưởng khác nữa. Chủ thượng đối với thành tích của ta thực vừa lòng, ta được thăng cấp, cho ta một kì nghỉ phép không dài nhưng cũng không quá ngắn. ( ta không có về với ông bà.)  
  
La Y hướng đến một tiểu viện không có người, ta liền đơn giản ở lại đó. Chúng ta mỗi ngày ở cùng một chỗ —— điểm này ta phi thường vừa lòng. Lúc đó, ta cùng La Y ở trong tiểu viện của hắn —— hắn nấu cơm cho ta ăn ( nhớ lại, La Y làm những món ăn dân dã rất ngon), ta lại hướng hắn muốn hôn môi, hắn dạy ta dùng giấy gấp thành hình côn trùng, nửa ngày ta cũng không học được, bỏ ra một đống loạn thất bát tao giấy, đem hắn lừa quay về phòng ngủ, quấn quít lấy, nói cái gì cũng không chịu buông tha hắn...... Nói thực ra, đoạn thời gian kia, là ngày hay đêm, ta đều có điểm phân không rõ...... ( cười......)  
  
Ta bắt đầu hàng ngày đi làm việc. Ban đầu vẫn là ngồi không một chỗ, sau lại bắt đầu rèn luyện thể lực, cẩn thận duy trì dáng người, buổi tối liền quay về tiểu viện của La Y, tiếp tục quấy rầy bám dính hắn.  
  
Những ngày hạnh phúc đó cứ như vậy qua hơn nửa năm, bỗng nhiên có một ngày, cứ như vậy... kết thúc….  
  
Buổi sáng hôm ấy, ta xử lý xong công vụ, trở lại nha môn mới nghe nói vương tử điện hạ trúng độc đã bỏ mình. Chủ thượng ra ý chỉ toàn thành giới nghiêm. Lòng ta nóng như lửa đốt lại không thể quay về, phi thường sợ hãi La Y bị liên lụy. Thẳng đến buổi chiều, cấp trên mới mướt mồ hôi chạy trở về, nói rằng đã bắt được hung thủ. Lâm sĩ chạy nhanh hỏi là ai, cấp trên mới ngồi xuống ghế, uống một hơi hết cốc nước, nói, “La Y”.  
  
???!!!  
  
La Y?  
  
Như thế nào có thể là La Y?......  
  
Tiếp đó, khi ta vẫn còn ngơ ngẩn, liền điều tra ra quan hệ thân mật của ta cùng La Y mà tạm thời cách chức điều tra, nhưng sự trong sạch của ta rất nhanh được chứng minh.  
  
Lúc sau, ta nghe được những người trong nhóm điều tra đưa ra những bằng chứng xác thực.  
  
Một, bọn họ nhận được mật báo từ vương thất Khuê Điện —— khuê điện luôn có ý đồ mưu hại vương thất nước ta.  
  
La Y mấy ngày hôm trước luôn đi đến một hiệu thuốc bắc, mà chủ hiệu thuốc bắc kia sau khi điều tra ra là đến từ Khuê Điện. (chúng ta đã luôn cảnh giác đường đi nước bước của hiệu thuốc này.)  
  
Ba, cho người đến tiểu viện của La Y kiểm tra, ngoài ý muốn phát hiện La Y đang chuẩn bị hành lý muốn rời đi. Cơ hồ là lập tức, La Y đã bị bọn họ bắt được.  
  
Bốn, loại độc mà vương tử điện hạ trúng phải là một loại dược vật của Khuê Điện, vô sắc vô vị, không có giải dược. Điều tra tiếp tục, bọn họ lại tìm thấy trên người La Y có loại dược vật này. Mà La Y cũng thừa nhận hết thảy…  
  
Là La Y thật sao......  
  
Sau khi phục chức ta bị chủ thượng triệu kiến.  
  
Ta đi vào thư phòng của chủ thượng —— chủ thượng đang ngồi trc bàn làm việc, một tay đỡ lấy cái trán, tay kia thì cầm lấy món đồ chơi. Nghe được của ta tiếng bước chân của ta, ngẩng đầu —— hai mắt hàm chứa lệ. Hắn nhìn qua sắc mặt tái nhợt, cực độ tiều tụy, khàn khàn  nói với ta, “Chúng ta đều nhìn lầm rồi, Ngạo Phổ, nhìn lầm hắn.”  
  
Đúng vậy chủ thượng, chúng ta đều bị khí chất thanh cao kia, vẻ mặt thành khẩn kia lừa gạt hết thảy. Lúc ấy ta chỉ có một ý niệm trong đầu —— nếu đã là sai lầm của chúng ta, vậy hãy để chúng ta chính mình sửa sai.  
  
La Y sẽ do chính ta an bài.  
  
Đêm đó, ta mang theo tướng lĩnh, binh lính đi vào đại lao âm u —— La Y bị trói, khuôn mặt vẫn là hướng qua song sắt ngắm trăng, vẫn giống như trước lúc chạng vạng ngồi trong chòi nghỉ ở tiểu viện nhàn nhã nghỉ ngơi. Hiện giờ ngay trong tình cảnh nguy nan, hắn vẫn là thanh cao nhàn nhã.  
  
Nhà tù mở ra, tiếng vang khiến cho  La Y chú ý, hắn quay đầu, nhìn lướt mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại trên người ta. Ánh trăng chiếu vào, hắn lộ ra nét mặt tươi cười.  
  
Rốt cuộc, La Y, ngươi thắng, thắng chủ thượng, cũng thắng ta.  
  
Tươi cười như vậy liền chọc giận các tướng lĩnh đi cùng ta. Lâm Sĩ nhổ ra một bãi nước bọt, “Phản đồ, chó săn.” La Y không phản ứng, hắn lẳng lặng nhìn ta.”Vương tử điện hạ mới một tuổi, ngươi cũng có thể xuống tay hạ thủ được.” Nói xong Lâm Sĩ xông lên muốn cho La Y một quyền, không còn quan tâm đến mình có được phép hay ko.  
  
Đột nhiên, La Y dời ánh mắt khỏi ta, bắn về phía Lâm Sĩ, sát khí tỏa ra mãnh liệt —— Lâm Sĩ nhất thời không thể nhúc nhích. Buồng giam tràn ngập sát khí —— ta chưa từng gặp qua ai trên người có thể tản mát ra sát khí cường đại như vậy. Mọi người đều bị La Y làm cho sợ hãi, bao gồm cả ta.  
  
...... Chúng ta không một ai chân chính hiểu hết về La Y, chưa từng hiểu......

## 8. Chương 8

Editor: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Ngươi còn có thể nhìn thấy thân ảnh ta, phải không? Cũng vẫn nghe được thanh âm của ta......  
  
Chính là,  
  
Ta lại không thể nhìn nữa vẻ mặt ôn nhu của ngươi, cũng nghe không được tiếng nói ngọt ngào...không thể...nữa…..  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
“Ngươi còn có gì muốn nói không?” Ta lạnh mặt hỏi.  
  
“Đem những điều ngươi biết khai ra, chúng ta có thể cho ngươi chết dễ chịu hơn một chút.” Rất nhanh khôi phục khí thế Lâm Sĩ nói.  
  
La Y cười cho chúng ta đáp án, “Trừ khi ta chết, các ngươi sẽ không biết biết thêm gì từ ta đâu, cho nên các ngươi không cần uổng phí khí lực.”  
  
Muốn sớm một chút chấm dứt hết thảy, vì thế ta hạ lệnh, “Mang đi.”  
  
Binh lính áp giải  La Y đi qua bên người ta khi, La Y dừng lại, đến gần bên tai ta nhẹ giọng nói, “Nếu, ta nói dược vật kia không phải để đối phó với vương tử của các ngươi, ngươi liệu có tin tưởng ta?” Bọn lính rất nhanh đưa La Y rời đi —— ta thấy La Y vì thực hiện được gian kế lộ ra tươi cười.  
  
La Y, vì cái gì muốn giết vương tử điện hạ?  
  
Vì cái gì không đặt ta trong lòng?  
  
Vì cái gì...... phải phản bội? La Y......  
  
Chúng ta đem La Y đưa đến rừng cây cách thủ đô nửa ngày đường, bọn lính động thủ đào hố. Từ đầu đến cuối, La Y vẫn thực im lặng, giống như người sắp bị giết không phải hắn. Xem ra hắn đã sớm biết sẽ có kết cục này, từ lâu có chuẩn bị.  
  
Bọn họ đưa hắn vào trong hố, lấp đất......  
  
Chôn sống là chủ ý… của ta*.(Yin: Phổ, ngươi đi chết đi >”<)* Khuê Điện đã phái La Y hành động, như vậy tra tấn thân thể đối với hắn không có tác dụng —— giống như trước khi chúng ta gia nhập quân đội Tử Phiên nhất định phải trải qua khảo nghiệm. Chính là chôn sống không giống như thế —— chậm rãi tiếp cận cái chết, thời gian cũng đủ lâu để thân thể cùng tinh thần cảm nhận được nguyên vẹn sự sợ hãi, cũng có đủ thời gian làm cho người ta khát vọng sinh tồn, kiệt sức giãy dụa lại bất lực. Ta biết như thế nào mới là cái chết tàn nhẫn nhất đối với La Y.  
  
Khi đất đã lấp tới ngực La Y rồi, ta cho tạm dừng, ngồi xuống bên cạnh hỏi, “Cuối cùng, ngươi có di ngôn gì không?” ta tỏ ra thị huyết lãnh khốc nhất có thể.  
  
Hắn ngẩng đầu, “Các ngươi về sau, sẽ không lập bia đúng không?” Thực sự vẫn là con người không sợ hãi cái chết.  
  
“Ngươi nằm mơ đi, sau khi người chết rồi ta sẽ đem thể xác dơ bẩn của ngươi đào lên ném lên đường cho chó tha.” Ta tinh tường nhớ rõ, Lâm Sĩ đã trả lời hắn như thế. *( Zun: Lâm Sĩ – ta thực sự căm ghét kẻ này)*  
  
Đó là lần cuối cũng ta nhìn thấy nụ cười của La Y, nghe thấy thanh âm của hắn.”Ta đây đúng là phải cảm tạ ngươi. Vốn ta còn suy nghĩ, nếu ta không có ở bia lưu lại tên tuổi dòng họ, khi lên trời rồi người nhà sẽ không tìm ra ta...... Xem ra là ta đã quá lo xa.”  
  
“Phi, ngươi nhất định bị đầy xuống địa ngục, không cần lo lắng, hỗn đản.”  
  
Hắn nhìn thấy ta, thu hồi lỗ mãng, nặng nề nói, “Động thủ đi.” Sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.  
  
Cùng thời điểm với hành động của chúng ta, một đội nhân mã khác đã sớm tới hiệu thuốc bắc đông kiều kia, bắt được long thương lão bản kia, nghe nói long thương thân thủ bất phàm, đả thương  chúng ta vài cao thủ.  
  
Ta đến báo cáo với chủ thượng xong, phải đi đại lao.  
  
Long thương bị khóa bằng xích sắt, giam trong phòng khảo vấn, nội bất xuất ngoại bất nhập. Bước chân của ta đi tới hắn liền nâng lên khuôn mặt đã muốn huyết nhục mơ hồ, hiện ra tươi cười.  
  
“Ta thấy vẫn là ngươi nên sớm khai rõ mọi chuyện đi, bằng không phải chịu càng nhiều đau đớn.”.  
  
Ta không nhớ rõ quá trình thẩm vấn giằng co bao lâu, thẳng đến khi hắn cố nén  đau đớn, tươi cười hỏi ta, “Ha hả a...... La Y, có phải hay không cũng bị các ngươi dùng phương pháp này khảo vấn?”  
  
Không biết là ai nói cho hắn, “Loại phản đồ đó đã sớm chết.”  
  
Hắn đầu tiên là sửng sốt vài giây, sau đó run giọng nói, “Hắn nhận tội về mình.”. Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.  
  
“Đúng vậy! Lão nhân, ngươi cũng nhanh nhận tội đi, bằng không chịu khổ chính là ngươi.”  
  
Hắn lại một lần chú ý tới ta, cách hắn nhìn ta làm ta cảm thấy rét lạnh khác thường.”Vị này chính là Địch Ngạo Phổ đi.”  
  
“Tên của Địch tướng quân là để ngươi tùy tiện gọi?.”  
  
“Ta muốn một mình nói chuyện với hắn.” Ánh mắt hắn tựa như đang nhìn chằm chằm con mồi.  
  
Bọn lính nhục mạ hắn, hắn không cãi lại, ánh mắt kiên định nhìn ta, cố ý đem xiềng xích trên người hắn tạo ra những âm thanh chói tai, nói, “Xem ra Địch tướng quân ngươi là người nhát gan, không dám sao?”  
  
Ta đem nhà tù trở nên yên tĩnh, hắn tựa lưng lên ghế dựa, ra vẻ thích ý ẩm trà.  
  
Hắn là người mở miệng trước, câu đầu tiên khiến cho ta dừng tất cả động tác.”La Y là ngươi giết đi.” Ta không biết hắn như thế nào có thể khẳng định.  
  
Ta ngẩng đầu lên, “Thì như thế nào?” Ta cũng không có yếu thế.  
  
Hắn trên mặt lộ ý châm chọc đích, “Nga ~ bất quá là nghe nói ngươi mê luyến La Y thôi...... Tự tay giết hắn cảm giác thế nào? Có phải hay không cảm thấy được......”  
  
“Việc của ta không cần ngươi nhiều lời, ” nguyên lai ta thật sự bị La Y lợi dụng.”Bất quá ta muốn nhắc nhở ngươi, ngươi nghĩ muốn như vậy kéo dài thời gian, vô dụng, không có ai có thể cứu được mạng của ngươi.”  
  
“Kéo dài thời gian đợi người đến cứu ta? Ha ha ha, tiểu quỷ, tưởng tượng của ngươi thực phong phú, ta so với ngươi còn càng rõ ràng sẽ không có người nào đến cứu ta...... Biết ta vì cái gì phải nói một mình với ngươi không?...... Ta chuẩn bị  một phần đại lễ, muốn tặng cho ngươi. Có phải hay không thật cao hứng?” Hắn cười to.  
  
“Đa tạ, không cần.” Lòng bị hắn làm cho điểm loạn.”Nếu ngươi không muốn, như vậy vẫn là đừng lãng phí thời gian.”, ta đứng dậy nghĩ muốn rời đi.  
  
“Ngươi muốn đi? Ngươi không phải là muốn biết chuyện La Y sát hại vương tử của các ngươi sao? Không phải muốn biết người đứng phía sau hắn sao?...... Ngoại trừ việc thừa nhận, La Y cái gì cũng chưa nói đi.”

## 9. Chương 9

Editor: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Ta không bao giờ nữa… có thể hôn môi ngươi, cũng sẽ không thể ôm ngươi......  
  
Cho tới khi chết đi rồi, cũng không thể nữa....chạm vào ngươi...  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
“Muốn nghe sao? Như vậy chúng nên bắt đầu nói từ đâu đây?” Hắn khẽ cử động thân mình, phát ra một tiếng rên rỉ, đau đớn đối hắn cũng không phải không có ảnh hưởng đi.”Chúng ta nói về La Y trước?” Hắn hỏi.  
  
Ta một lần nữa ngồi xuống, “Nói đi.” Cầm lấy bút chuẩn bị viết khẩu cung.  
  
Thanh âm của hắn truyền đến, “Ngươi có biết hắn vì cái gì nhất định phải quay về cố hương không?”  
  
Vì cái gì ư? Không trở lại thì làm thế nào giết chết vương tử......  
  
Hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, biểu tình giống như một người cha đang nói về đứa con của mình, rất tự nhiên mà lộ ra nét ôn hòa, “Không một ai tin tưởng La Y là đứa con có hiếu luôn nghe lời mẫu thân, còn từng bởi vì lời dặn của mẫu thân mà hắn không đành lòng giết chết con thỏ thả nó đi, cuối cùng lại không chịu nổi đói khát mà té xỉu...... Ngươi vẫn là không biết hắn có thời thơ ấu như vậy đi...... Bất quá La Y đích thật là đứa nhỏ thiện lương như vậy.” Hắn nhớ lại quãng thời gian bọn họ ở Khuê Điện, sau đó thu hồi tươi cười, “Mẫu thân của hắn...... trước khi nhắm mắt đã nói với hắn: mấy năm nay mẫu thân biết ngươi là vì mẫu thân chinh chiến nơi sa trường. Nhưng chúng ta là con dân Ngạc Vân, ít nhất sau khi chết rồi, mẫu thân muốn được trở về Vân Ngạc”....... Chúng ta cũng khuyên giải lão nhân gia, nhưng mẫu thân hắn thẳng đến cuối cùng vẫn kiên trì muốn La Y quay về Vân Ngạc, cho dù trở về sẽ chết....... Cho nên, La Y liền mang tro cốt mẫu thân hắn trở về.”  
  
Chẳng lẽ, đây là nguyên nhân La Y cam chịu  cả đời mang tội danh cũng muốn trở về? —— ta vừa đắn đo xem có thể tin những lời này hay không lại vừa suy nghĩ có nên nhớ kỹ những lời này.  
  
Khi ta còn đang phân vân, hắn nói “Ngươi đã từng nhìn con mắt bên trái của La Y chưa?”  
  
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, thật ra ta chưa từng thấy qua. Chẳng lẽ hắn từng nhìn thấy? Chẳng lẽ hắn biết rõ mọi chuyện về La Y, ngay cả những chuyện mà ta chưa từng được biết?  
  
“Tiểu quỷ, nhìn vẻ mặt kia của ngươi, các ngươi nhất định cho rằng đó là vết thương đúng hay không, ha ha ha, thực đáng tiếc, các ngươi đã đoán sai......” Hắn đột nhiên dừng cười, cắn răng nói, “Đó là do một người giống như ngươi cũng mê luyến La Y, đã nguyền rủa.” Hắn tiếp tục nói, “La Y muốn quay về cố hương, vị công chúa kia tìm mọi cách giữ lại, bất chấp thủ đoạn. “Động chi lấy tình, hiểu chi lấy để ý” *( >”< cái này ai biết chỉ bạn zun với)* ...... Cuối cùng thẹn quá hóa giận, đối với La Y hạ chú nguyền rủa —— có mắt không tròng. Ha ha ha, nàng nghĩ như vậy có thể lưu lại La Y sao? Ngu xuẩn.” Quay ngược lại nhìn ta, “Bất quá còn có kẻ khác so với nàng càng ngu xuẩn...... Nếu là chấp hành nhiệm vụ, bọn họ sẽ dùng lang quân của công chúa? Dùng tới La Y đã bị nguyền rủa?”  
  
Ta dừng bút, từ lúc nào đã quên phải ghi lại.  
  
Nếu đây là sự thật, La Y căn bản không có khả năng còn có thể làm vũ khí bí mật của Khuê Điện......  
  
Buồng giam rơi vào trầm mặc, thật lâu 2 chúng ta không nói với nhau câu gì.  
  
“Muốn biết phụ thân của La Y là ai không?” Hắn hỏi ta.  
  
Ta không trả lời. Ta không nói gì, chỉ có thể bị động chờ hắn kể rõ.  
  
“Kỳ thật, La Y cũng không thể xem là người Ngạc Vân giống như ngươi, bởi vì phụ thân hắn cũng không phải con dân Ngạc Vân. Ta cùng La Y là cùng một tộc, chúng ta không phải người Ngạc Vân cũng không phải người Khuê Điện....... Chúng ta bị các ngươi gọi là dị tộc, mà La Y lại chính là người có được huyết thống di truyền tốt đẹp nhất.”  
  
Ta sững sờ.  
  
“Các ngươi đã nghiên cứu tìm hiểu về dị tộc chúng ta thật lâu đi, không nghĩ muốn biết dị tộc chúng ta bất đồng với các ngươi như thế nào sao?” Hắn duỗi thẳng hai tay đang bị xiềng xích, làm cho ta càng thêm giật mình. chuyện gì đang xảy ra —— móng tay hắn thật dài, trở nên nhọn hoắt, giống dã thú vậy.  
  
Trên thế gian này như thế nào có tộc người như vậy?  
  
Nếu, nếu La Y thật sự như lời hắn nói, như vậy dây thừng kia làm sao có thể trói được La Y?  
  
Như vậy, La Y vì cái gì không phản kháng? Không bỏ trốn?  
  
Hai tay ta run rẩy, cầm bút cũng không được —— cứng đờ đặt trên tờ giấy.  
  
Hắn thấy ta khác thường, cười nhạo, “Như vậy đã không thể chấp nhận? Phần đại lễ ta muốn dành tặng ngươi còn chưa có đưa lên đâu, tiểu quỷ......”. Hắn hơi lùi về phía sau, nói, “Biết dược vật mà các ngươi cho rằng là chứng cớ kia, là cho ai dùng không?”  
  
“Nếu, ta nói dược vật kia không phải để đối phó với vương tử của các ngươi, ngươi liệu có tin tưởng ta?”. Ta dường như nghe được câu nói kia của La Y......  
  
“Biết vì cái gì La Y rõ ràng biết các người theo dõi ta, nhưng vẫn muốn tới tìm ta không? Biết hắn vì cái gì phải rời khỏi đây không?”  
  
Trực giác nói cho ta biết, không thể nghe tiếp, ta muốn bịt chặt hai tai......  
  
“Bởi vì hắn có hài tử của ngươi.”  
  
Không có khả năng...... Này tuyệt đối không có khả năng, La Y là nam nhân.  
  
“Không tin sao?” Nam nhân kia lại cười, “Trong sử sách của các ngươi, có phải hay không có nhắc tới nam nhân của tộc ta?......” Hắn nghiêng người về phía ta, nhỏ giọng nói vào tai ta “Bởi vì chúng ta giống như các ngươi đều là nam nhân, nhưng, chúng ta cũng có khả năng giống như nữ nhân.”  
  
Không có khả năng!  
  
“Hắn biết hắn đã có hài tử của ngươi, mới mạo hiểm tới tìm ta —— hắn nói hắn muốn sinh hạ hài tử của ngươi.” Hắn chậm rãi nói.  
  
Không phải.  
  
“Ta cẩn thận nói cho hắn phương pháp để giữ lại hài tử của các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là phải rời đi nơi này.”  
  
Không phải.  
  
“Nếu không thể rời đi, thì hắn sẽ phải chết...... Tuyệt đối không thể làm cho ngoại tộc biết đến bí mật của chúng ta. Đây cũng là tộc huấn.”  
  
Không được nói nữa!.  
  
“Ha ha ha, cho nên dược vật, là chuẩn bị cho hắn cùng hài tử của các ngươi.”  
  
“Không được nói!!!” Ta hét lớn một tiếng, đứng bật dậy, thở hổn hển, trái tim đau thắt.”Nói với ta, những gì ngươi vừa nói đều là lừa gạt. Có phải hay không?” Ta tiến đến túm chặt cổ áo hắn.  
  
Hắn, chậm rãi nói ra từng chữ từng chữ, “Mà. Ngươi. Chính. Tay. Giết hắn.”  
  
“Không phải, không phải...... Ngươi gạt ta......”  
  
Ta buông tay ra, từng bước lùi về phía sau, ta liều mạng lắc đầu, “Ngươi gạt ta......”  
  
Lão nhân mỉm cười, nhìn thẳng ta, “Ta muốn cho ngươi cả đời nhớ rõ La Y, cho dù ngươi về sau thành thân, có đứa nhỏ, cũng sẽ không thể quên hắn...... Ta muốn cho ngươi hối hận cả đời!”  
  
Ta như kẻ điên lao ra nhà tù, nhảy lên ngựa, một đường lao đi.  
  
Gió tạt vào mặt ta bỏng rát, nhưng ta không còn để ý......  
  
Trong lòng không ngừng cầu khẩn ——  
  
La Y, ngươi có thể tự cởi bỏ dây thừng đúng không? Ngươi có thể đào thoát để tự cứu mình đúng không? Xin ngươi, La Y, chờ ta......

## 10. Chương 10

Editer: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Như vậy,  
  
Ta làm sao có thể chịu đựng, ngươi chính là luôn hiện hữu trong tâm trí ta......  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Ta cưỡi ngựa xuyên qua rừng cây, thấy được binh lính lưu lại, xoay người xuống ngựa, vừa chạy vừa thở hổn hển rống to, “La Y, La Y đâu?”  
  
Bọn lính không rõ chuyện gì đã xảy ra, đi lên chỉ “Ở chỗ này, chúng ta vẫn trông coi......”  
  
Ta nhào qua, bất chấp bị thương, lấy tay điên cuồng đào bới.  
  
Chung quanh binh lính tất cả đều choáng váng, có người cản ta, có người hỏi ta, cũng có người bắt đầu giúp ta.  
  
Không quá lâu, ta nhìn thấy đỉnh đầu La Y, ngẩng đầu hét lên, “Mau giúp ta đem hắn ôm ra.”  
  
Đại bộ phận mọi người bắt đầu giúp ta. Dần dần, thấy khuôn mặt, thấy vai kiên, ta vẫn tiếp tục...... Nhưng không dám kiểm tra hô hấp của La Y.  
  
Hơn một nửa thân thể La Y đã lộ ra, binh lính giúp ta đưa La Y lên, đặt trên mặt đất.  
  
Ta đi qua, quỳ gối bên cạnh —— La Y nhắm lại đôi mắt xinh đẹp, trên khuôn mặt còn lưu lại vết bẩn. Dây thừng...... Quả nhiên không còn trói buộc trên tay hắn, hắn cởi dây thừng, mà hai tay của hắn là đang bảo hộ...trên bụng...  
  
*Yin: La Y của ta, hảo đáng thương :((((*  
  
“La Y......” Ta khẽ gọi tên của hắn. Đã không còn thanh âm trả lời ôn nhu như ngày nào.  
  
Cổ họng nghẹn lại.  
  
Ta lấy tay nhẹ nhàng lau đi bụi đất trên mặt La Y, tay trái luồn tới sau gáy, một tay nâng lên, tay phải cởi bỏ miếng vải vẫn che bên mắt trái hắn —— như lời kẻ kia nói, không có vết thương.  
  
Hai tay đem La Y nhẹ nhàng đặt xuống, run rẩy khẽ vén lên mí mắt hắn...... Trong  khoảnh khắc, máu toàn bộ xông lên não, ta bịt chặt miệng, ngã ngồi trên mặt đất.  
  
Không dám đụng vào La Y, ta cảm thấy được ta không có tư cách......  
  
Ta ngồi dưới đất, nhìn binh lính kiểm tra hơi thở của hắn, nhịp tim của hắn......  
  
“Nếu, ta nói dược vật kia không phải để đối phó với vương tử của các ngươi, ngươi liệu có tin tưởng ta?”  
  
“Mà ngươi chính tay giết hắn......”  
  
Không phải, tất cả là ta đang mơ.  
  
Ông trời, nói cho ta hết thảy đều không phải sự thật.  
  
“Tướng quân, La Y hắn......” Ta nghĩ kia nhất định là một kẻ cực kì thông minh, ít nhất hắn cũng nhìn ra điểm khác thường, “Ngài, định xử trí như thế nào......”  
  
Ngay lúc đó ta phi thường bình tĩnh, “Chúng ta phải trở về tiểu viện.”, nói xong đứng lên, tiến lên phía trước ôm lấy La Y. Cơ thể này đã không còn sự ấm áp, cũng không còn mềm mại như trong dĩ vãng.  
  
“Tướng quân, ngài cũng đừng làm chuyện hồ đồ.” Có người cản lại cánh tay của ta, hại ta thiếu chút nữa không ôm được La Y, ta cũng không sinh khí.  
  
“Đúng vậy, vì một kẻ đã chết thật không đáng, tướng quân!”  
  
“Ngươi nói bậy bạ gì đó.” Ta trừng mắt nhìn hắn. Ta, thà rằng tin tưởng La Y là đang ngủ.  
  
“Tướng quân, ngài như vậy sẽ làm cấp trên giận dữ, đây chính là tối kỵ.”  
  
“Tướng quân, ngài mau buông ra. Hắn chính là kẻ phản đồ tội ác tày trời.”  
  
“Là kẻ đã hại chết vương tử điện hạ.”  
  
Chung quanh bắt đầu tranh cãi ầm ĩ.  
  
Ta ôm chặt La Y, không hề lớn tiếng nói, “La Y không phải.”  
  
“Tướng quân?”  
  
“La Y không phải.” Ta vẫn là nhẹ nhàng nói, “Chúng ta phải về tiểu viện nghỉ ngơi, mọi chuyện ta sẽ tự chịu trách nhiệm.”  
  
Ta ôm La Y, đưa hắn trở lại tiểu viện, đặt La Y nằm trên giường, theo thói quen của chúng ta vì La Y chà lau thân thể —— Thân thể La Y trắng noãn, vẫn thật xinh đẹp.  
  
Ai tin tưởng vết sẹo sẽ biến mất? Trên người ta có rất nhiều vết sẹo, qua rất nhiều năm chỉ là phai nhạt, chính là không hề biến mất dù chỉ một chút.  
  
La Y của ta, kỳ thật vào thời điểm kia, cũng đã nói bí mật của hắn cho ta, chính là ta không chú ý. Ta đối với những chuyện xưa của La Y không hề để ý, không giống như hắn đối với ta luôn để tâm......  
  
Lúc ấy như thế nào ta không hề nghĩ đến —— nếu là La Y làm như thế nào có thể để lại nhiều manh mối và chứng cớ như vậy......  
  
Ta cũng không nhớ rõ ta ở trong tiểu viện ngây người bao lâu, ta chờ người đầu tiên đến cảnh cáo, sau đó không biết qua bao lâu, có người đến nghi ngờ, sau đó là bao lâu, chủ thượng nổi trận lôi đình.  
  
Ta hiện tại đã muốn đã quên chủ thượng nói những gì, nhưng ta còn nhớ rõ nét bi thương trên mặt hắn, đứa con đã mất đi, chủ thượng thực thương tâm......  
  
Ta lúc ấy hình như có nói với hắn, “Chủ thượng còn nhớ không? Ngài đáp ứng hết thảy mọi việc giao cho ta xử lý. Theo ý muốn của ngài La Y đã chết rồi, ta chỉ là giúp hắn nhặt xác mà thôi.”  
  
Chủ thượng không có lời nào để nói, phất tay áo rời đi trong nháy mắt, ta nói theo hắn, “Chủ thượng...... Chúng ta không có nhìn lầm La Y, chính là La Y nhìn lầm chúng ta rồi.” Chính bản thân ta cũng không biết mình có thể bình tĩnh đến thế.  
  
“Có ý tứ gì?”  
  
Ta cái gì cũng không nhiều lời —— chủ thượng không phải kẻ ngốc lại càng không phải không hiểu, hắn không cần ta đối với hắn nói chúng ta sai lầm rồi. Hắn chính là đang nổi nóng, thương tâm quá độ, đợi cho tỉnh táo lại, hắn nhất định sẽ hiểu ra......  
  
Chính là, ta cho dù là đợi đến lúc đó, mọi chuyện cũng không thể vãn hồi được nữa......  
  
Ta quỳ trên mặt đất lấy ra đơn từ chức, hai tay đưa lên …, “Chủ thượng, ta tự biết ta đã phụ sự kì vọng của ngài, ta không còn thể diện để đối mặt với ngài. Cho nên, thỉnh ngài đồng ý để ta từ quan hồi hương.”

## 11. Chương 11

Editer: Hạo Nguyệt  
  
Beta: Cảnh Tuyền  
  
Nếu dần dần,  
  
Ta không thể nhớ rõ khuôn mặt ngươi nữa, không thể nhớ nữa thanh âm của ngươi….  
  
Nếu ở trong tâm cũng lưu không được hình bóng ngươi…  
  
Ta phải làm thế nào đây?  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Các ngươi sau khi chôn ta, sẽ không lập bia đi......  
  
La Y, ngươi họ gì? Ngươi cái gì cũng chưa nói cho ta biết, ta phải ở trên bia mộ ngươi ghi lại cái gì?  
  
La Y...... Vì cái gì, không chờ ta......  
  
Ta đứng trước mộ La Y, nhìn mộ bia.  
  
“La Y, gả cho ta đi.” Ta nhẹ giọng hỏi, “La Y, ngươi theo ta về nhà đi...... Chúng ta, về nhà đi.”  
  
Ôm lấy bài vị của La Y và đứa con đã mất, thu thập xong hành lý, ta ly khai đô thành, quay trở về cố hương.  
  
Tin ta từ chức hồi hương đã được một người họ hàng xa của ta thông báo tới người nhà cho nên phụ thân ta tức giận đến mức ở lỳ trong phòng không muốn nhìn thấy ta.  
  
Gặp qua  mẫu thân, bỏ hành lý qua một bên, một mình ta đi vào đại từ đường, lấy ra bài vị đặt lên trên.  
  
Ngày đó, ta cũng không biết ta ngơ ngẩn quỳ ở từ đường bao nhiêu lâu, cho tới khi mẫu thân đẩy cửa tiến vào. Mẫu thân lập tức phát hiện bài vị mới, đi đến bên ta, bàn tay nàng ấm áp nhẹ xoa đầu ta, nhẹ giọng hỏi ta, “Ngạo phổ, nói cho nương, hai bài vị kia là của ai?”  
  
Ta cầm lấy tay nàng, “...... Nương,...... Bài vị bên trái kia là thê tử, bên phải là hài tử của ta......”  
  
Mẫu thân kinh hãi, tay run lên, “Hài nhi, ngươi khi nào đã thú thê? Chúng ta tại sao cũng không biết ah?”  
  
Ta khẽ siết tay nàng, “Ta còn chưa kịp, không tới kịp...... Nương. 2 người họ đều đã đi rồi......” Mẫu thân kinh ngạc nhìn ta, hai mắt ánh mông lung. Chúng ta đều không phát hiện, phụ thân đi đến từ lúc nào. Hắn nhìn đến bộ dáng không tiền đồ của ta liền tức giận đến phát run, khóe mắt phát hiện bài vị của La Y lập tức đi lên giật lấy quăng mạnh xuống nền đất.  
  
“Lão gia.” Mẫu thân hốt hoảng gọi.  
  
“Ngươi điên rồi! không được phép dùng bộ dáng ấy xuất hiện trước mắt ta.” Thanh âm già nua vang vọng cả từ đường.  
  
“Lão gia, quên đi, mọi người đã như vậy rồi.” Mẫu thân chạy nhanh tới ngăn phụ thân.  
  
Phụ thân tức giận không giảm bớt thậm chí còn tăng thêm, chỉ vào bài vị trên mặt đất quát lớn, “Ngươi nói cái gì hài tử, cái gì thê tử? Đó là một nam nhân.”  
  
“Ngạo phổ?” Mẫu thân không tin vào tai mình, hỏi ta.  
  
“Kẻ này chính là hung thủ mưu hại vương tử điện hạ....... Hỗn trướng! Ngươi đây là muốn bôi nhọ danh dự của dòng tộc, bôi nhọ liệt tổ liệt tông sao?”  
  
“Ngạo phổ ~” thanh âm của mẫu thân khẽ run.  
  
Ta sớm biết sẽ có hôm nay, cho nên bài vị của 2 người bọn họ ta làm bằng loại gỗ tốt nhất. Ta cúi đầu không lên tiếng, đi qua nhặt lên bài vị, nhẹ phủi đi bụi bẩn, đứng lên hướng phụ mẫu quỳ lạy, “Thật có lỗi!”.  
  
Trên tay ôm chặt bài vị ——  
  
La Y, bọn họ không cần chúng ta...... Không quan hệ, chúng ta vẫn vĩnh viễn bên nhau.  
  
Ta đi đến một nơi rất xa nhà cũ, thuê một gian nhà tranh. Trong phòng chỉ có chiếc giường đơn cùng chiếc bàn cũ nát. Ta đem bọn họ đặt trên chiếc bàn duy nhất. Đói bụng, ta tựa như tên khất cái đi xin ăn, không xin được liền bị đói. Khát, ta đi ra bờ sông, giống như súc vật tìm nước uống. Ta hy vọng ta sa sút, cũng hi vọng như vậy có thể cứu rỗi linh hồn ta.  
  
Chính là, khi ta ăn cơm sẽ nhớ đến bộ dáng của La Y khi chúng ta cùng nhau ăn; khi ta ngẩn người, đột nhiên khoảnh khắc ta ngồi ở trước bàn xem La Y dùng giấy gấp chim hạc trong trí nhớ như tái hiện; thậm chí khi vô tình nhìn thấy đôi phu thê nhìn nhau cười, trước mắt ta là khuôn mặt La Y tươi cười ôn nhu...... Thói quen, thật sự rất đáng sợ.  
  
Một ngày lại một ngày cứ thế trôi qua. Chậm rãi, ta như quên hết tôn nghiêm, quên hết kiêu ngạo, không biết như thế nào có thể cười, như thế nào yêu thương, thậm chí không hiểu còn sống thì phải mở miệng nói chuyện...... Dần dần tập thành thói quen mới, tịch mịch dần biến mất, mà bi thương cũng sẽ không còn rõ ràng nữa. Chính là chờ đợi sự cứu rỗi kia, nhưng không xuất hiện.  
  
Ngay khi ta nghĩ sẽ quên đi tất cả mà bỏ lại quá khứ, đêm hôm đó La Y rốt cuộc cũng trở về với ta, đối với ta tươi cười, ôn nhu trò chuyện, một lần lại một lần xuất hiện trước mắt ta, vì thế ta không còn muốn ngủ. Một mình trong đêm tối ta không chỉ một lần nghĩ đến nếu chúng ta hiện tại đều còn sống, chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc...... Nhưng hết thảy đều là giấc mộng của mình ta.  
  
Thời tiết trở lạnh, ta bắt đầu sinh bệnh.  
  
Ta chỉ nhớ rõ, sau khi người nhà tới đón ta trở về. Ta vẫn ở trong phòng ta. Đương nhiên, ta mang theo La Y cùng hài tử của ta, chúng ta cùng nhau trở về. Bọn họ không được  ở trong từ đường, không quan hệ, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ là tốt rồi.  
  
Một thời gian sau bệnh tình của ta chuyển biến tốt, nhưng mẫu thân đến thăm ta vẫn khóc thật nhiều.  
  
Rốt cục có một ngày, ta mở miệng nói chuyện, “...... Nương......”  
  
Mẫu thân phi thường vui vẻ, đến gần bên ta, “Ngạo phổ? Thật tốt quá!...... Ngươi, có muốn ăn cái gì không? Ngươi nói với nương...... Nương rất cao hứng!”  
  
“La Y, có tha thứ cho ta không?” Ta khó khăn nói ra.

## 12. Chương 12

Editer: Hạo Nguyệt  
  
Beta:  Cảnh Tuyền  
  
Tuyết rơi rồi! mùa đông đã đến.  
  
Thân mình tuy rằng tốt, nhưng ta cả người vẫn là tinh thần hoảng hốt. Ta ít khi đi ra ngoài, luôn đứng ở trong phòng của mình, theo cửa sổ nhìn ra bên ngoài một mảnh trắng xóa. Chính là khi nhìn thấy, suy nghĩ cũng biến thành trống rỗng.  
  
Có một ngày kia, ta nghe được bên ngoài tựa hồ truyền đến náo nhiệt. Không quá lâu sau, có người đến gõ cửa phòng ta, sau đó cửa bị đẩy ra. Một vị người ăn mặc sang trọng quý phái đi tới. Thấy rõ khuôn mặt người kia ta may mắn vẫn còn nhớ rõ phải thi lễ, “Cung nghênh chủ thượng.”  
  
Chủ thượng đánh giá ta, lắc đầu, đỡ ta đứng dậy.  
  
Hạ nhân cùng chủ nhân đều lui xuống, chỉ còn chúng ta hai người ở trong phòng. Chủ thượng ngồi còn ta đứng ở trước mặt hắn.  
  
“Ngạo phổ, ” chủ thượng nhẹ giọng nói, “Ta...... Không biết phải nói như thế nào......”  
  
Ta nhìn về phía chủ thượng, vẫn là chờ hắn nói tiếp.  
  
“Mật thám của chúng ta ở Khuê Điện đã quay trở lại, ” một câu nói chưa rõ ràng, có lẽ hắn chính là không biết nói tiếp như thế nào, “Hắn bị Khuê Điện phát giác. Khuê điện chủ thượng thả cho hắn trở về và gửi tới một câu: “cám ơn chúng ta giúp hắn giết La Y.”  
  
......  
  
Trong lúc nhất thời, hai chúng ta đều im lặng, trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề. Bầu trời ngày hôm đó cũng trở nên âm u, xám xịt.  
  
“Ngươi từng nói với ta rằng chúng ta không có nhìn lầm La Y, mà La Y đã nhìn lầm chúng ta.” Chủ thượng mang theo vài phần tự giễu, trong ánh mắt tràn ngập  hối hận.  
  
Ta mở miệng, “La Y không phải......” Còn không thể nói hết câu, những đau đớn bao lâu nay vẫn kìm nén trong lòng ta phút chốc vỡ òa, từ cái ngày La Y mất đi…. Ta gào khóc lớn, nước mắt không thể khống chế tuôn trào.  
  
Ta vẫn nghĩ có thể khống chế thật tốt cảm xúc của bản thân, tự cho mình sẽ không rơi lệ. Rất kỳ quái đúng không, ta lúc trước chưa một lần rơi nước mắt, ngay cả vào thời điểm hiểu rõ La Y bị oan cũng đều không khóc. Nguyên lai, chính là bi thương cùng hối hận không thể phát tiết.”La Y không phải......”  
  
Chủ thượng đi tới vỗ nhẹ vai ta, “Ngạo phổ, thực xin lỗi, ta đáng ra nên phát hiện điều này sớm hơn.”  
  
“La Y không phải phản đồ...... La Y không có phản bội chúng ta......” Ta không ngừng lặp đi lặp lại 2 câu này.  
  
La Y của ta là người trong sạch, nhưng không một ai nguyện ý tin tưởng hắn, kể cả ta người luôn luôn nói thương hắn, yêu hắn.  
  
Là ta theo đuổi La Y, là ta buông tay  La Y, cuối cùng cũng là ta chính tay giết chết  hắn. Ta, không phải ngay cả tư cách khóc vì hắn cũng không có đc phép sao? Vì cái gì ta còn ở chỗ này bày ra bộ dáng người bị hại? Là ta giết La Y, mà ta đây yêu cũng chính là La Y a......  
  
Ta khóc đến thiên hôn địa ám, chính là La Y sẽ không đã trở lại, không có khả năng.  
  
Một khoảng thời gian thật dài sau, ta thường ngây ngốc hỏi mẫu thân, “La Y liệu có tha thứ ta không?”  
  
Mẫu thân cũng thường thường khóc.  
  
Có một lần, mẫu thân đau lòng nhịn không được trả lời ta, “Ngạo phổ, La Y tha thứ ngươi, hắn đã muốn tha thứ cho ngươi.”  
  
Ta bắt lấy tay mẫu thân, “Tha thứ cho ta?”  
  
“Đúng vậy.”  
  
“Nhưng La Y tại sao không chịu nói cho ta biết dòng họ của hắn? Hắn không nói cho ta biết, ta làm thế nào đi tìm La Y, làm thế nào cầu hôn La Y, viết như thế nào lên gia phả?”  
  
Nghe những gì ta nói, mẫu thân rốt cuộc không kìm nén được nữa, khóc chạy ra ngoài, không thể trả lời, cứ để mặc ta ngồi ngơ ngẩn......  
  
*“Nếu, ta nói dược vật kia không phải để đối phó với vương tử của các ngươi, ngươi liệu có tin tưởng ta?”*  
  
*“Ta đang nghĩ, không lưu lại dòng tộc ta trên mộ bia, tộc nhân sẽ không tìm thấy ta.”*  
  
Cứ như vậy, La Y của ta mất đi rồi......  
  
Ta không còn cơ hội nói ra những lời chưa kịp nói, lưu lại trong lòng ta hối tiếc, mang theo cả hài tử của chúng ta chưa được sinh ra...... Để lại ta một mình.  
  
Cứ như vậy, mối tình đầu trong ta mất đi. Năm ấy ta hai mươi ba tuổi.  
  
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※  
  
Ta cuối cùng  không ngừng hỏi bản thân ——  
  
Tử vong là cái gì? Có phải hay không chính là không còn hơi thở nữa?  
  
Tử vong là cái gì? Có phải hay không, chính là thân thể mất đi sự ấm áp?  
  
Tất cả những cái chết ta thấy, đều tràn ngập  máu tươi cùng khói thuốc súng.  
  
Nhưng, người đã chết đi rồi, lưu lại chính là yên tĩnh......  
  
Từ đây về sau, thế giới cái gì cũng không thay đổi, chính là những người đó vĩnh viễn biến mất trong mắt ta.  
  
Khi đó ta cố chấp điên cuồng đối với ngươi nói: ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi La Y,......  
  
Ngươi chưa bao giờ nói ra, nhưng kỳ thật, ngươi cũng yêu ta đúng không? Tiếc nuối chính là, thời điểm kia ta còn không hiểu được.  
  
Ta cũng hiểu được, hạnh phúc, luôn chỉ thuộc về những người không ngừng tranh đấu......  
  
Hiện tại, ngươi còn có thể nhìn thấy ta phải không? Cũng nghe được thanh âm của ta.  
  
Chính là, ta lạị không thể nhìn thấy khuôn mặt ôn nhu của ngươi, nghe không được thanh âm ngọt ngào......  
  
Ta không bao giờ … nữa có thể hôn môi ngươi, cũng không thể nữa ôm ngươi...... Đến khi chết đi rồi, cũng không thể chạm vào ngươi......  
  
Như vậy, ta làm sao có thể chịu đựng được, khi hình ảnh ngươi luôn tồn tại trong tâm trí ta......  
  
Nếu dần dần, ta không thể nữa nhớ rõ khuôn mặt ngươi, không thể nhớ nữa thanh âm của ngươi….Nếu ở trong tâm cũng lưu không được hình bó ng ngươi…Ta nên làm cái gì bây giờ? La Y......  
  
Đây phải chăng chính là sự trừng phạt dành cho ta?......  
  
——Toàn văn hoàn ——  
  
Lời cuối sách:  
  
Ở trong mắt ta, Ngạo Phổ là người rất có dũng khí, hắn có gan thừa nhận tình yêu của chính mình, cũng dám đối mặt với sai lầm của bản thân.  
  
Không may, mối tình đầu là thực sự khó quên. La Y bị giết chết, tình cảm trong hắn cũng mất theo, cũng vĩnh viễn mất đi ánh mặt trời ấm áp trong lòng. La Y chết đi rồi, hoàn toàn biến đổi cuộc sống sau này của hắn. Hắn từ một Đại tướng quân cuồng ngạo, một thiếu gia cao quý biến thành một nông phu không danh phận. Giống như Ngạo Phổ từng nói, hắn sa sút và cũng hy vọng sa sút có thể cứu rỗi hắn.  
  
Đáng khâm phục nhất chính là hắn không lựa chọn tự sát để chuộc tội, bởi vì đối với hắn mà nói, vi tình tự sát mà không phải vì hi sinh vì nước vì dân, đó là hành động của kẻ nhu nhược —— đây là quan niệm thâm căn cố đế ảnh hưởng tới hắn.  
  
Hắn từ bỏ cả dòng họ cao quý trở thành  một gã bình dân.  
  
Cuộc sống sau này của Ngạo Phổ vẫn thực bình thản, tất cả mọi người không có ai nhắc đến La Y, chính là hắn chưa từng quên  La Y. Có lẽ lời nguyền của vị lão bản tà ác kia ứng nghiệm, hoặc là, chính bản thân Ngạo Phổ không thể quên được mối tình đầu đầy chua sót.  
  
P/S: Ban đầu ta nghĩ gọi câu truyện này là “ phía sau cái chết”, nhưng dường như cái chết của La Y cũng không có liên quan, ôm hận đến suốt đời.  
  
end

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/phan-do*