Ngọc Hồ Băng

Table of Contents

# Ngọc Hồ Băng

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: Cổ phong nhã vận, ân oán giang hồ, ngược thân, ngược tâm. Tình trạng: Hoàn – 3 chương 1 vĩ thanh. Editor: Băng TiêuBeta – reader: Dạ Tư VũVì sao nước chảy ba nghìn, duy chỉ có ta và ngươi, vĩnh kết đồng tâm?Lê Thiển, trên lưng đè nặng món nợ của phụ thân đối với Đại Tống hoàng triều, từ nhỏ đã chịu bao nhiêu hành hạ khinh khi. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ngoc-ho-bang*

## 1. Chương 1

Edit: Băng Tiêu

Beta:Dạ Tư Vũ

Thanh âm của Tiêu Hoài không lớn nhưng lại lộ ra một tia lãnh khốc làm người khác một khi nghe thấy bất chợt liền sợ hãi kinh tâm: “Thứ đó ở đâu?”

“…” Lê Thiển cúi đầu xuống không trả lời, chỉ cười lãnh đạm. Sắc đẹp của hắn ưu diễm tuyệt trần dù cho thân này đang ở nơi địa lao hắc ám thâm thối. Nụ cười của hắn tuyệt nhiên làm xao động tâm can dù cho thân hắn đang bị treo trên thiết liên thô ráp, mảnh vải che thân vấy đầy dấu vết hành hạ cũng không cách nào giảm bớt được vẻ thần thái bất phàm ấy. Tia cười lãnh đạm đó dường như bừng lên xua tan đi bóng tối tràn lan xâm chiếm mọi thứ xung quanh, khiến tâm kẻ đứng nhìn nhất thời cũng rùng mình mê dại.

Tiêu Hoài quay đầu đi, cố khắc chế nội tâm của mình, gắng gượng duy trì giọng nói lạnh băng: “Nói, nói cho ta biết, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng.”

Im lặng.

...

Sau đó chỉ còn nghe thấy những tiếng vút roi liên tục vào thân thể kẻ thụ hình hòa lẫn với những tiếng thống khổ rên rỉ gần như không thể nghe thấy. Lê Thiển bất tỉnh dưới ngọn đèn dầu loe loét, máu tươi đỏ thẫm văng ra tứ phía, mỗi một lần ngọn roi vung lên là máu lại vấy ra dính đầy vào bốn vách tường thấp lạnh.

“Thứ đó có phải đang ở trong tay Dương Luyến, đúng không?” Tiêu Hoài vặn cằm Lê Thiển lên gặng hỏi. Hệt như hắn đã đoán được từ trước, Lê Thiển vẫn mở to hai mắt, chỉ có điều ánh mắt đó như phiêu diêu trôi dạt về nơi hư vô nào đó, không phải ở đây. Tiêu Hoài nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt anh tuấn bất đầu co giật vặn vẹo: “Im lặng như vậy có nghĩa là đã thầm thừa nhận rồi chứ gì. Nói, Dương Luyến đang ở đâu.”

“Không nói cho ngươi biết.” Lê Thiểm nhẹ nhàng trả lời, chất giọng suy yếu nhưng lại vô cùng dứt khoát.

Tiêu Hoài không kiềm chế được cơn cuồng nộ, hung hăng quăng xuống má Lê Thiển một bạt tay thật mạnh, căm mắng: “Tiện nhân! Chúng ta đều là đồng môn, luận về võ công, tài trí hay gia thế, Dược Luyến có điểm nào hơn được ta? Dựa vào cái gì mà ngươi đến chết vẫn muốn bảo vệ hắn?”

Lê Thiển lãnh đạm cười, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất người còn đứng bên cạnh. Tiêu Hoài bấy giờ mới hiểu được, nụ cười thuần khiết đó chỉ dành cho một mình Dương Luyến mà thôi.

Vẻ mặt của Tiêu Hoài trong nháy mắt liền trở nên âm trầm độc ác: “Ngươi đã không chịu nhận ân tình của ta, vậy thì đợi tới lúc sư phụ về, tự mình hỏi ngươi vậy. Thủ đoạn của sư phụ thế nào chắc ngươi đã biết quá rõ rồi nhỉ, đó mới thật sự là làm cho người khác sống không bằng chết.”

Thân thể nhẹ nhàng run rẩy, nụ cười trên mặt phút chốc đóng băng, Lê Thiển tuyệt vọng nhắm mắt lại, lần đầu tiên dùng thanh âm cầu khẩn nói với Tiêu Hoài: “Van cầu ngươi, hãy giết ta luôn đi.”

“Muốn chết ư? Ta còn lâu mới làm việc có lợi cho ngươi như vậy.” Khoé miệng Tiêu Hoài nhếch lên một đường tà ác, “Không những thế, ta sẽ đề nghị sư phụ cho ngươi sống lâu thêm vài ngày. Nếu như Dương Luyến cũng yêu ngươi, có lẽ hắn sẽ tự chui đầu vào lưới, mau thôi.”

“Thứ đó không phải ở trong tay Dương Luyến.”

“Vậy nó ở đâu?”

“Ta không biết.”

Tiêu Hoài lạnh lùng nói: “Ta mất hết kiên nhẫn với ngươi rồi nhé. Chờ đến khi bắt được Dương Luyến, cho dù thứ đó không ở trong tay hắn, nhưng chỉ cần dùng tính mạng của ngươi hoặc của hắn ra để uy hiếp, thể nào một trong hai ngươi cũng phải nói thật.” Tiêu Hoài nói xong liền thu hồi roi da, xoay người rời đi.

Cánh cửa sắt ngục giam lần nữa đóng sầm lại. Ngọn đèn sắp cạn lay lắt yếu ớt tỏa ra xung quanh quần ánh sáng mờ nhạt trong chốc lát rồi hoàn toàn bị hắc ám nuốt trọn vào lòng.

Lê Thiển chậm rãi rơi vào cơn mê.

Kí ức xưa cũ dần hiện ra trong giấc mộng.

Thi Phục Đức mang theo hai nam hài khoảng tám chín tuổi đi vào sơn cốc. Còn nhớ đó là một buổi sáng đầu đông rét lạnh, trên bầu trời vỡ vụn những bông tuyết li ti tung bay trong cơn gió thổi lạnh thấu xương.

Lê Thiển thẳng lưng quỳ gối trong sân, quần áo đơn bạc nhàu nát càng tăng thêm vẻ mặt tái nhợt trên thân hình run rẩy của hắn. Bấy giờ, chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi nhưng trong đôi mắt thấu suốt như nước lại không hề mang theo chút ngây thơ sáng lạn nào mà chỉ tràn đầy những đau thương với sợ hãi.

Thi Phục Đức chỉ vào Lê Thiển rồi nói với hai nam hài bên cạnh: “Hắn là thằng hầu ti tiện nhất ở đây, các ngươi có thể tuỳ ý đánh chửi sai bảo. Nếu như hắn dám tỏ ra phản kháng, các ngươi cứ nói cho ta biết, ta sẽ trừng phạt hắn gấp đôi.”

Lê Thiên vẫn lặng lẽ quỳ ở đó chờ cho đến khi Thi Phúc Đức dẫn theo hai nam hài đi qua hành lang rẻ sang chỗ khuất mới dám đứng dậy. Hắn biết hai nam hài đó vốn là đệ tử mà Thi Phúc Đức mới thu nhận, Dương Luyến tám tuổi và Tiêu Hoài vừa tròn chín. Hắn cũng biết, từ nay về sau, cuộc sống của hắn sẽ càng thêm khổ sở.

Vài ngày sau.

“Lê Thiển, bổ củi hết chưa? Tiêu thiếu gia chuẩn bị tắm rửa, cần rất nhiều nước nóng đó.” Tiếng thúc giục vang lên bên tai.

“Chưa xong ạ.” Lê Thiển cẩn thận trả lời, rìu rất cùn, sức lực của hắn lại quá yếu, một đống củi to chất chồng như núi thì làm sao hắn có thể bổ hết trong một canh giờ được?

“Làm nhanh lên, đừng có mà lười biếng. Bổ xong đống củi này, còn mấy chậu quần áo để đằng kia chờ ngươi tới giặt đó.”

“Vâng ạ.” Lê Thiển nhẹ giọng nói: “Còn một chút nữa là xong rồi.”

“Hừ, đúng là vô dụng! Đợi ngươi bổ xong chắc Tiêu thiếu gia mai mới tắm được quá!”

Cố gắng làm những việc làm không bao giờ hết song song với những lời chỉ trích thậm tệ, Lê Thiển sớm đã nghe quen, từ khi hắn có thể nhớ được tới nay thì đã là như vậy rồi, chưa hề có ai thay hắn nói một lời bênh vực nào, hắn cũng im lặng càng không có bản năng tự vệ hay cãi lại, chỉ là tự nhiên học dần tính nhẫn nại và cách để vâng lời. Bởi vì ở nơi này, hắn chỉ là một tên hầu ti tiện hèn kém nhất.

Bổ củi xong thì trời cũng sẫm tối. Hắn đã bỏ lỡ mất bữa cơm cuối ngày, mà Lê Thiển cũng chưa bao giờ trông cậy nhà bếp sẽ lưu lại một chút gì ăn được cho hắn. Chịu đói vốn đã lâu thành lệ, không hoàn thành kịp công việc được giao may mắn không bị đánh đã là tốt lắm rồi, còn dám đòi hỏi gì hơn nữa. Hắn không dám nghỉ tay, bắt đầu ngồi ngay trước đống quần áo, đôi tay xây xát máu khi bổ củi sơ sẩy bị thương giờ đây lại phải nhúng vào làn nước lạnh băng trong giếng, Lê Thiển cố gắng chịu đựng cái đau thấu xương bắt đầu vò giặt quần áo.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng mây vẫn chưa tan, ánh trăng tàn mơ hồ khoác lên mình một lớp áo ẩn hiện thê lương.

Dương Luyến bưng một bát cháo từ ngoài cổng đi thẳng vào sân. Hắn mặc một bộ quần áo bằng gấm thượng hạng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo lông dày ấm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo do lạnh có hơi đỏ lên, thờ ơ đi vào, ngầng đầu nhìn hoa mai đang bung nở cánh một lúc khá lâu rồi cúi đầu dùng thìa khuấy cháo múc lên một muỗng, nếm một cái lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đặt bát xuống chiếc ghế ở gần hành lang rồi vội vã chạy đi.

Trong sân, lúc này chỉ còn lại một mình Lê Thiển.

Từ chiếc bát tinh xảo tản ra mùi thơm nhè nhẹ làm Lê Thiển không nhịn được ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi lại nhanh chóng cúi xuống tiếp tục công việc. Hắn chỉ là có một chút hy vọng mong manh không thực tế mà thôi, lớn đến giờ ngoại trừ cơm thừa canh cặn, chưa bao giờ từng được hưởng qua đồ ăn nào khác.

Qua thời gian một nén hương, Dương Luyến vẫn chưa trở về. Không biết từ đâu có một chú mèo con nhảy lên chạm vào thành ghế làm đổ bát cháo. Cháo trong bát cứ lẳng lặng mà chảy hết xuống sàn nhà, còn con mèo đó sớm đã không còn thấy tăm hơi.

Trong lòng Lê Thiển bỗng nhiên kích động không thôi, cháo đã bị đổ ra hết cả rồi, khẳng định Dương thiếu gia sẽ không ăn đâu. Vậy thì chỗ cháo trên đất chẳng phải rất lãng phí hay sao? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, không tự chủ được mà đi về phía hành lang, ngồi xổm bên cạnh chiếc ghế dựa, lấy ngón tay chấm chấm vào một ít cháo trên mặt đất rồi đưa lên miệng mút, cháo vẫn còn âm ấm, ngọt ngọt thơm thơm, không chỉ có mỗi mùi của gạo còn pha lẫn nhiều vị hương khác nữa, rất ngon. Lê Thiển dừng lại một chút, không thấy ai ở đây liền nghĩ muốn dùng tay chấm thêm một ít nữa.

“Ngươi làm gì vậy?” Giọng nói của Dương Luyến vang lên.

Lê Thiển sợ hãi run rẩy, vội vàng cuống quít quỳ rạp xuống đất.

“Ngươi thật là một tên nô tài lớn mật to gan, cư nhiên có dũng khí uống trộm cháo của sư đệ ta?” Tiêu Hoài tức giận khiển trách.

Lê Thiên rùng mình run lên nhưng vẫn im lặng không lên tiếng giải thích, từ thuở nhỏ hắn chỉ biết, mặc kệ là lỗi của ai, hắn luôn là người duy nhất bị phạt. Giải thích, khóc lóc cầu xin đều vô ích, chỉ có thể im lặng chờ đợi trừng phạt giáng xuống – đấy là việc duy nhất hắn có thể làm. Ngoan ngoãn nghe lời, đôi khi có thể đổi về một trận đòn nhẹ nhàng và mau chóng hơn.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Dương Luyến vang lên: “Sư huynh, ngươi nhìn xem, bát cháo bị đổ cả rồi, có lẽ là do mấy con mèo nhảy lung tung gây ra. Nếu hắn có chủ tâm ăn vụng thì tại sao lại ngồi mút đống cháo trên mặt đất thế kia?”

“Vừa rồi chúng ta đều không ở đây, nói không chừng là do hắn có tật giật mình mới làm đổ bát cháo.” Tiêu Hoài mỉa mai nói: “Sư đệ, mất công ngươi tốt bụng còn chạy đến phòng bếp lấy cho hắn một bát cháo nóng. Hạng người như hắn cũng xứng à?”

“Sư huynh, ngươi nghe hắn giải thích một chút đi, chúng ta không thể trách oan người tốt được. Ta thấy hắn cũng tội nghiệp mà, suốt ngày đều làm việc, có lẽ đã bụng đã đói lắm rồi.”

Lê Thiển trong lòng dâng lên một loại tình cảm ấm áp, lần đầu tiên… lần đầu tiên có người quan tâm đến hắn, đối tốt với hắn, vì hắn mà giải bày. Trong giây phút đó, hắn đã đem cái tên Dương Luyến ấy khắc sâu trong tâm cốt. Hắn sợ hãi ngẩng đầu, nghĩ muốn thu hết dũng khí để giải thích, để Dương Luyến có thể biết hết sự thực. Nhưng bàn tay của Tiêu Hoài lại không chút lưu tình mà tát một cái thật đau vào mặt Lê Thiển, làm hắn sững lại.

“Chẳng qua chỉ là một thằng hầu hạ tiện thôi mà. Sư phụ cũng đã nói chúng ta có thể tuỳ tiện trừng phạt hắn. Cần gì phải nhiều lời.”

Máu tươi từ khoé môi nhợt nhạt như nước tràn ra, ánh mắt Lê Thiên trở nên đục mờ không rõ. Hắn cúi đầu, gương mặt nóng rát đau đớn, khiến hắn im lặng chẳng buồn nói điều gì nữa. Cái tát này của Tiêu Hoài đã làm hắn hoàn toàn thứ tỉnh mà nhìn lại vị trí của mình – đúng vậy, hắn chỉ là một thằng hầu hạ tiện hèn mọn nhất nơi này mà thôi.

“Tội ăn vụng, chúng ta quất hắn mười roi rồi cho hắn quỳ suốt đêm luôn, thế nào?” Tiêu Hoài nói ra một cách dễ dàng.

Lê Thiển còn nhỏ sức yếu, nhưng quản gia cứ theo Thi Phục Đức phân phó mà làm, cho tới bây giờ luôn giao cho hắn công việc cực khổ và nặng nhọc nhất. Hắn thường xuyên vì không làm xong mà phải chịu phạt. Roi quất là chuyện nhỏ, nhưng nếu quỳ đến tận sáng ngày mai thì mấy chậu quần áo kia ai giặt đây? Lúc quản gia kiểm tra, chắc chắn lại phải ăn một trận đòn tàn nhẫn nữa thôi, mà nếu để cho Thi Phục Đức biết, có lẽ không đơn giản chỉ là một trận đòn.

“Sư huynh, vậy không tốt lắm đâu.”

“Thế chúng ta chờ sư phụ trở về, rồi nhìn người xử lý mọi việc thế nào nhé.” Tiêu Hoài cười hì hì nhìn Dương Luyến, kỳ thật hắn thừa nhận mình có chút đố kỵ, sư đệ luôn luôn lạnh nhạt mà lại đi quan tâm một tên người hầu hạ tiện không hề quan trọng. Nên giờ, hắn muốn lên mặt đại sư huynh mà nhân cơ hội xả giận một lượt: “Ta là sư huynh, ngươi phải nghe lời ta. Nếu như ngươi không nghe, ta sẽ đem chuyện đêm nay ngươi lười biếng không luyện công nói cho sư phụ biết.”

Dương Luyến không sợ Tiêu Hoài nhưng hắn lại sợ vị sư phụ nghiêm khắc kia. Hơn nữa, Tiêu Hoài đang nắm được nhược điểm của hắn, hắn bất đắc dĩ không thể không nghe theo.

Quỳ suốt cả đêm cũng chẳng là gì, vết máu bầm ở đầu gối chưa bao giờ từng biến mất, cho nên sớm đã tập thành thói quen, roi đánh chẳng qua cũng chỉ là đau nhức vài ngày, không nghĩ đến nó tức thì quên ngay, nhưng Lê Thiển lại không cách nào quên được nỗi chua xót trong lòng. Thi Phục Đức từng nói phụ thân của Lê Thiển gây tội bất dung, bán đứng bằng hữu, hại chết cả vạn người. Cho nên Lê Thiển còn sống là phải chuộc tội cho phụ thân hắn. Hắn sinh ra đã có tội, số mệnh định sẵn là phải chịu tất cả hành hạ. Ngay cả quyền tự sát cũng tước đi, hắn còn có mẫu thân đang bệnh nặng và đệ đệ còn thơ dại. Nếu hắn chết, người thân của hắn sẽ lại tiếp tục chịu khổ, hắn còn sống, mẫu thân và đệ đệ ít nhất còn có thể yên ổn sinh sống ở một vùng quê vô danh hẻo lánh mà hưởng trọn cuộc sống bình an hạnh phúc.

Quỳ cả một đêm, sáng sớm lại bị quản gia tàn nhẫn đánh một trận thê thảm. Sức cùng lực kiệt, Lê Thiển bất tỉnh ngã sấp trên đất. Mấy ngày nay, Thi Phục Đức không ở đây, quản gia sai người kéo Lê Thiển vào phòng chứa củi, tuỳ tiện xử lý vết thương một chút rồi bỏ đi chả thèm để ý đến nữa.

Đau đớn lẫn lộn trong cơn sốt mê man, thay phiên hành hạ Lê Thiển, nhưng cái khó chịu nhất càng không phải là nỗi đau da thịt bên ngoài thể xác mà là nỗi thống khổ khó tả từ tận sâu trong cốt tuỷ truyền tới nhanh chóng bao phủ toàn thân. Lạnh, như ba mươi chín ngày trần truồng nằm trên hàn băng thấu xương. Đau đớn, như vết thương bị người khác liên tục cào xé rồi dìm trong diêm thuỷ. Hắn biết đấy là bệnh cũ tái phát, từ lúc nhỏ đến nay đã là vậy rồi, cứ mười ngày là lại phát bệnh một lần, lúc đầu hắn còn đau đớn gào khóc, lăn lộn trên đất, nhưng chỉ đổi lấy được một trận đòn roi đánh đập. Về sau, hắn học cách im lặng mà chịu đựng, Thi Phục Đức nói hắn mắc phải bệnh nan y, nhiều nhất chỉ sống đến năm hai mươi là cùng, không có bất kì loại thần đan diệu dược nào trên đời có thể cứu chữa được.

Nhưng Lê Thiển không muốn chết, mặc dù còn sống chỉ là thống khổ.

Nhưng hắn vẫn muốn kiên trì sống sót, ít nhất còn sống thì còn có hy vọng chờ được đến ngày hạnh phúc.

## 2. Chương 2

Edit: Băng Tiêu

Beta:Dạ Tư Vũ

Quá khứ đã quyết như vậy, bây giờ tuyệt nhiên cũng thế. Hắn muốn kiên trì sống sót. Ngay cả trong cơn mê, Lê Thiễn vẫn không quên gieo mầm tin vào sự sống.

Bị bát nước muối hất tỉnh, chưa đủ sức lực để kịp mà mở mắt, Lê Thiên đã cảm thấy bầu không khí ngạt thở bức bách đang chậm rãi tới gần.

Thi Phục Đức, người nam nhân mà từ khi sinh ra đến nay Lê Thiển vô cùng sợ hãi.

Hắn vốn là một gã nam nhân đứng tuổi trung niên nhã nhặn và tuấn tú, nếu mặc trường sam, tay cầm giáo sách thì tựa như một vị tư đồ dưỡng sinh đúng mực. Nhưng lúc này đây hắn không phải tư đồ càng không phải dưỡng sinh – trên thân hắn mặc một bộ hắc y, trong tay cầm chắc một chiếc roi dài đen bóng.

Bộ hắc y hắn mặc vốn được dệt bằng loại vải tốt nhất Giang Nam, được cách tân may hoàn toàn bằng thủ công, chiếc roi dài được tết từ da trâu len với các sợi kim loại mà thành, loé lên tia sáng quỷ dị dưới ánh đèn dầu mờ nhạt hiu hắt.

“Lê Thiển, ta đến thăm ngươi đây.” Thanh âm của Thi Phục Đức vang lên vô cùng hiền lành, “Hoài Nhi hỏi ngươi cái gì thì ngươi cứ trả lời cái đó, cần gì phải ngoan cố để chịu khổ thế kia?”

Lê Thiển gắng gượng mở mắt đã thấy trước mặt là Thi Phúc Đức, còn Tiêu Hoài thì khép người đứng sau, trên mặt hiển nhiên một nụ cười trào phúng miệt thị. Lê Thiển thừa biết Tiêu Hoài đang chờ đợi trò vui mở màn.

Thi Phúc Đức lấy ra một viên dược hoàn, bóp cằm Lê Thiển ép hắn nuốt vào. Sau đó thô bạo giật mảnh vải duy nhất còn lại trên người Lê Thiển xuống.

Lê Thiển mơ hồ cảm thấy hai vòng sắt trói buộc trên tay dần được thả lỏng, hai ngày hai đêm không ăn không uống chịu bao hành hạ khiến đôi chân hắn không còn sức lực chống đỡ thân thể, và cứ thế nặng nề ngã sấp xuống sàn nhà lạnh lẽo, Lê Thiển cắn chặt môi cố nhịn không kêu ra tiếng.

Song, cuối cùng hắn cũng không chịu được dược lực phát tác. Cảnh vật trước mắt dần dần trở nên mờ đục nhòe nhoẹt, thân thể càng ngày càng nóng, tiếng rên rỉ đứt quãng vì thần trí mê loạn không khắc chế từ miệng truyền ra.

“Loại dược này có thể khiến cho hắn hưng phấn cả đêm, trừ phi hắn trả lời câu hỏi của ngươi, nếu không, không được phép thoả mãn hắn.” Giọng nói không chút độ ấm của Thi Phục Đức lần nữa vang lên, hắn cùng giày da giẫm đạp lên thân thể đầy vết thương bê bết máu của kẻ đang nằm trên mặt đất, “Lê Thiển, bây giờ ngoan ngoãn khai ra, rồi uống thuốc giải vẫn còn kịp đấy. Còn bằng không, một nén hương nữa, độc thấm vào xương thì hết cách cứu chữa.”

“Sư phụ, chẳng lẽ ngài cho hắn ăn ‘Tiêu Hồn’ sao?” Tiêu Hoài kinh hãi hỏi.

“Đúng vậy.” Thi Phục Đức đắc ý nói tiếp, “Một khi độc phát công tâm, sống không bằng chết. Người trúng phải ‘Tiêu Hồn’ chỉ cần ngửi mùi nhang hương, thân thể sẽ vô cùng mẫn cảm dâm đãng, hậu đình đau đớn ngứa ngáy khó chịu. Cho dù là trinh tiết liệt nữ cũng sẽ bỏ hết tôn nghiêm mà cầu khẩn người khác thượng nàng.”

“Lê Thiển, thứ đó ở đâu? Dương Luyến đang trốn nơi nào? Mau nói đi!” Tiêu Hoài lớn tiếng quát hỏi.

Lê Thiển vẫn im lặng gian nan cuộn mình.

Thi Phục Đức vung roi quất như mưa vào thân thể xích loã của Lê Thiển, máu tươi vấy lên văng ra tung toé.

Lê Thiển căn bản vô lực né tránh, dược hiệu trong cơ thể dần dần phát tác mạnh mẽ, sợ hãi đang bức phá huỷ hoại tâm trí hắn, ngược lại đau đớn trên thân thể bắt đầu biến thành tê dại. Không trả lời câu hỏi cùng lắm cũng chỉ trở thành một tên điếm hạ tiện dâm đãng là cùng, hắn cũng không phải là chưa từng có kinh nghiệm bị cường bạo, thân thể sớm đã bị tàn phá đến nông nỗi này, còn cố sức gìn giữ để làm gì nữa?

Một nén hương trôi qua, Thi Phục Đức lấy một cái bình sứ nho nhỏ từ trong áo ra, mở nắp bình, mùi hương liền bay khắp bốn phía.

Lát sau, ý thức Lê Thiển đã hoàn toàn bị mị hương nuốt chửng. Hắn biết, muốn sống sót chỉ có thể dùng tư thế thấp hèn đê tiện mà quỳ gối dưới chân Thi Phục Đức khẩn cầu: “Cầu ngài… hãy thượng ta đi…”

Thi Phục Đức một cước đá văng Lê Thiển ra cuối vách: “Trả lời câu hỏi. Hoài nhi hài lòng ta mới giải thoát cho ngươi.”

“Ta không biết.”

“Sư phụ, có thể hắn nói là thật.” Tiêu Hoài cũng bắt đầu tin tưởng, dù sao người bình thường căn bản là không thể chịu đựng được ‘Tiêu Hồn’ hành hạ, theo lý thuyết, bây giờ những gì Lê Thiển nói cũng đều xuất phát từ bản năng.

“Nếu Hoài nhi đã nói thế, thì cứ tạm thời tha cho hắn vậy.” Thi Phục Đức thu hồi bình dược, dùng chui roi tàn nhẫn đâm vào hạ thể Lê Thiển, “Chúng ta đi thôi.”

Lê Thiển trong tiềm thức dùng nội bích cọ xát vào đầu roi thô ráp, cảm giác thống khổ ngứa ngáy dần dần bị đau đớn thay thế lâm vào tình trạng kiệt huệ hôn mê.

Tiêu Hoài cùng Dương Luyến đã đi theo Thi Phục Đức được trọn tám năm và cũng đã ở trong sơn cốc này trọn tám năm đó.

Tiêu Hoài năm nay mười bảy, cao lớn anh võ. Hắn vốn là hậu duệ của quý tộc Đại Kim quốc, cử chỉ thần thái đầy phí phách duy ngã độc tôn. Còn Dương Luyến cũng tròn mười sáu sáng sủa lại thông minh hoạt bát, nho nhã hào hiệp, trên mặt lúc nào cũng tươi cười như ánh mặt trời sáng lạn, không hề tự cao tự đại, ở đây từ trên xuống dưới mọi người ai ai cũng đều quý mến hắn cà.

Lê Thiển mười lăm tuổi vẫn như trước ăn mặc rách rưới, thân thể gầy còm yếu ớt, sắc mặt cùng đôi môi tái nhợt chưa bao giờ cười qua. Trước mặt người khác vẫn lặng lẽ cúi đầu ngoan ngoãn, lúc nào cũng duy trì tư thế thu mình nhúng nhường, nếu có ai hỏi hắn sẽ cung kính từ tốn trả lời, còn nếu không ai hỏi thì hắn cũng không bao giờ chủ động mở miệng. Lê Thiển vẫn luôn yên lặng mà chịu đựng hết mọi kinh khi ngược đãi, chỉ có điều ánh mắt của hắn không hề che dấu vẻ bi thương đang dần dần ăn mòn sinh mệnh, bệnh của hắn nay cũng đã rất nặng. Cứ vài hôm là hắn lại bị đau đớn phế tâm mà ngất xỉu, sau đó lại bị roi vọt và nước lạnh hất tỉnh. Ngày nối ngày, năm tiếp năm… cứ thế trôi qua.

Thỉnh thoảng Tiêu Hoài lại khó hiểu tự hỏi: “Sao Lê Thiển vẫn chưa chết nhỉ?”

Dương Luyến chỉ cười cười, không biết nên giải thích thế nào. Hắn cũng không thể nói hàng tháng hắn đều len lén dùng nội lực mà tục mạng cho Lê Thiển, hay là nói chính mình năn nỉ cầu xin sư phụ cho linh đan cũng là đem cho Lê Thiển. Hắn cũng biết tại sao Lê Thiển lại phải chịu đựng hành hạ như vậy, nhưng hắn cũng không đồng ý với cách làm của sư phụ. Hắn đã từng nói chuyện đó với sư phụ, nhưng kết quả là bị mắng một trận tơi tả. Còn Lê Thiển cũng vì vậy mà ăn một trận đòn thê thảm thiếu chút nữa mất cả tính mạng. Từ đó về sau, Dương Luyến không hề dám đề cập tới việc này với sư phụ một lần nào nữa, chỉ lén lút cố gắng hết sức âm thầm giúp đỡ Lê Thiển.

Dương Luyến vẫn không hiểu vì sao mình lại không thể tàn nhẫn như những người khác mà bỏ ngoài tai sự tồn tại của Lê Thiển. Tiêu Hoài từng cười nhạo nói hắn quá trẻ con, đối xử tốt với Lê Thiển chẳng qua chỉ như đối với những con chó con mèo đáng thương ngoài phố mà thôi, chả có gì đặc biệt. Nhưng chính Dương Luyến lại biết rõ, tình cảm đó quyết không phải chỉ đơn giản có thế.

Dương Luyến nhớ kỹ, vào cái đêm trung thu của năm năm trước, lúc hắn mãi ngắm trăng do ăn quá nhiều bánh mật cho nên buổi tối không tài nào ngủ được. Giữa đêm hôm khuya khoắt một mình đi tản bộ trong sân vườn yên tĩnh.

Sau đó, hắn nhìn thấy Lê Thiển cuộn mình dưới một gốc cây đại thụ len lén khóc. Quần áo của Lê Thiển dính đầy máu còn chưa kịp khô, chắc là lại vừa bị đánh. Đối với việc lần trước Lê Thiển vì ăn trộm cháo mà bị phạt, Dương Luyến vẫn cảm thấy có chút áy náy, kỳ thật chính mình muốn làm việc tốt thế nhưng lại làm hại Lê Thiển bị đòn. Nếu như lúc ấy, cứ để Lê Thiển uống bát cháo lạnh đó thì có lẽ đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Đáng tiếc, hắn vẫn không tìm được cơ hội bồi đắp lỗi lầm của mình, cho nên lần này hắn không nhịn được mà bước tới, ôn hoà thăm hỏi: “Tại sao ngươi khóc?”

Lê Thiển không ngờ đã khuya thế này mà vẫn còn có người chưa ngủ, hơn nữa lại còn dùng ngữ điệu ôn hoà nói chuyện với hắn. Hắn nơm nớp lo sợ đứng dậy, cúi đầu thấp hèn trả lời: “Không, không có gì đâu ạ.”

“Là do vết thương bị đau hay là do đói bụng? Dược thì hơi khó kiếm, nhưng nếu đói bụng, ta có thể về phòng mang cho ngươi một ít đồ ăn.”

Lê Thiển sửng sốt, hiển nhiên không hiểu ý tứ câu nói của Dương Luyến. Mà cho dù nghe hiểu, hắn cũng hoài nghi những lời này không phải sự thật. Bất ngờ, bệnh không báo trước đột ngột tái phát, hắn cắn chặt môi, gắng gượng như trước mà cố nén, nhưng đau đớn lần này so với lần trước mãnh liệt hơn rất nhiều, rất nhanh hắn tê liệt ngã phục xuống đất mất đi tri giác.

Không có đánh đập và quát mắng lay tỉnh, Lê Thiển từ từ tỉnh lại trong vòng tay Dương Luyến. Mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên chính là nụ cười hòa ái của Dngười kia, Lê Thiển tự biết mình căn bản không xứng được đối xử tử tế như thế. Thân thể của mình rất dơ bẩn, từ trong ra ngoài không có chỗ nào toàn vẹn sạch sẽ, ở gần Dương Luyến thế này sẽ làm bẩn quần áo hắn, song song đó cũng sẽ bị ánh hào quang hạnh phúc của Dương Luyến làm tổn thương nghiêm trọng.

Từ lúc biết thân mình mắc bệnh nan y, Lê Thiển nhớ kỹ Thi Phục Đức từng nói với hắn: “Nếu như ngươi đồng ý dùng thân thể lấy lòng ta, ta sẽ cố gắng cho ngươi sống lâu hết mức có thể. Một khi ngươi còn sống, ta sẽ không gây khó dễ đến mẫu thân và đệ đệ của ngươi.”

Lê Thiển không thể lựa chọn càng không hề có quyền cự tuyệt, kỳ thật Thi Phục Đức cũng không phải thích nam sắc, với lại thân thể non nớt gầy gò đầy vết thương của Lê Thiển cũng không gợi dậy chút nào hứng thú trong hắn. Hắn hay thường bắt Lê Thiển quỳ dưới chân mình dùng miệng ngậm lấy cường đại dục vọng của hắn, và đấy chẳng qua chỉ là một trong những thủ đoạn để hành hạ lăng nhục Lê Thiển mà thôi.

Lê Thiển cố gắng tránh khỏi vòng tay Dương Luyến nhưng Dương Luyến một mực không đồng ý buông lỏng tay ra.

“Ngươi sợ hãi hay căm ghét ta?” Dương Luyến khó hiểu hỏi.

Lê Thiển lắc đầu: “Cầu ngươi buông ta ra đi, buông ta ra ta mới có thể nói.”

Dương Luyến nghe vậy liền buông tay, còn Lê Thiển thì vội cung kính quỳ sụp trên mặt đất: “Ở nơi này, ta là người hầu thấp hèn ti tiện nhất, ta sống là vì để chuộc tội, ta không có tư cách tiếp nhận lòng tốt của người khác.”

“Thân thế của ngươi, ta có biết.” Trên mặt Dương Luyến vẫn như cũ mang theo nụ cười hiền hòa ấm áp: “Nếu như ngươi nhất định cho rằng như vậy là đúng, vậy thì ngươi cũng không có quyền từ chối lòng tốt của ta.”

Lê Thiển cảm giác nước mắt mình không nhịn được từng giọt từng giọt tràn ra rơi xuống, khóc… không phải do trong lòng khổ sở, mà là hắn chưa từng cảm thấy giây phút nào hạnh phúc như lúc này, mặc dù chỉ như một cái chớp mắt ngắn ngủi, nhưng như thế cũng đã quá đủ…

“Ngươi bị bệnh nan y sao?” Dương Luyến nói, “Ta có thể len lén dạy ngươi luyện nội công, nghe nói nếu luyện thành tuyệt đỉnh công phu có thể sẽ sống được lâu lắm đấy.”

“Ta từ khi lên năm, đã bị phá huỷ toàn bộ kinh mạch, cả đời không thể nào tập võ.” Lê Thiển bình thản nói, “Ý tốt của Dương thiếu gia, Lê Thiển nguyện ghi lòng tạc dạ.”

“Luyện võ khổ cực lắm, thôi… không luyện tốt hơn.” Dương Luyến thật không ngờ sư phụ lại tuyệt tình nhẫn tâm như vậy, sợ Lê Thiển học được võ công sẽ chạy trốn hoặc quay lại báo thù hay sao? “Ta mang cho ngươi ít sách y, có lẽ trong sách có ghi lại cách trị bệnh của ngươi.”

“Ta không biết chữ.” Lê Thiển mặc dù cố kìm nén nhưng tự ti cùng bi thương tuyệt nhiên vẫn đong đầy dưới đáy mắt hắn.

“Vậy à?” Dương Luyến tựa hồ có chút thương tiếc.

Lê Thiển càng cúi đầu thấp hơn, nhất định Dương Luyến rất xem thường hắn, nhưng cũng chẳng sao, bản thân đến giờ cũng chưa từng có người nào coi trọng cơ mà. “Dương thiếu gia còn gì sai bảo nữa không? Nếu không, xin mời ngài hãy sớm đi nghỉ ngơi.”

“Sau này nếu có thời gian, ta sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ.” Dương Luyến trầm ngâm một chút rồi đột nhiên lên tiếng.

Lê Thiển chỉ cho rằng Dương Luyến nhất thời cao hứng nên tuỳ tiện nói vui vậy thôi. Không ngờ Dương Luyến thật sự lén sư phụ dạy Lê Thiển cầm bút viết chữ.

Lê Thiển bẩm sinh thông minh, chỉ xem đã thuộc, học một hiểu ba. Không tới một năm, hắn đã có thể đọc hiểu hết các án văn chương phức tạp vượt qua cả thầy.

“Lê Thiển, tương lai có lẽ ngươi sẽ thi đỗ Trạng Nguyên luôn đó.” Dương Luyến lúc nào cũng tán dương như vậy.

Lúc Lê Thiển nghe xong câu đó, hắn chỉ trầm mặc không nói gì. Hắn biết chính mình vốn không có tương lai. Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi việc đọc sách viết chữ căn bản chỉ là dư thừa, hiểu càng nhiều đạo lý, nội tâm hắn càng ràng buộc thống khổ hơn thôi. Dương Luyến đưa y thư cho hắn, hắn cẩn thận xem từng trang một, nhưng căn bệnh kì lạ của mình hoàn toàn không thấy ghi lại. Có lẽ, cái chết vốn là một loại giải thoát, là chốn đi về duy nhất của hắn, là tương lai mà hắn ngày đêm mơ ước.

## 3. Chương 3

Edit: Băng Tiêu

Beta:Dạ Tư Vũ

“Sư phụ, đệ tử cho rằng Tĩnh Khang bảo đồ nhất định là đang nằm trong tay Dương Luyến.” Tiêu Hoài quay sang quả quyết nói.

Trên mặt Thi Phục Đức bỗng xuất hiện một nụ cười cao thâm khó lường: “Sao ngươi có thể khẳng định như vậy? Tên Lê Thiển kia có nói gì đâu.”

“Hắn khăng khăng không chịu khai chỗ ẩn nấp của Dương Luyến, chắc không chỉ là do bọn họ đã thề non hẹn biển gì đâu? Người không vì mình trời tru đất diệt, đại khái hắn ảo tưởng rằng – khi Dương Luyến tìm được bảo tàng, sẽ dựa vào tiền tài hoặc võ công bí tịch trong bảo tàng mà quay về cứu hắn thoát khỏi khổ ải.” Tiêu Hoài khinh miệt nói, “Cái tên đê tiện như hắn, không biết đã bị bao nhiêu người thượng qua, lại còn giả bộ là trung trinh tiết liệt nữa chứ!”

Thi Phục Đức lắc đầu hoài nghi đáp lại: “Lê Thiển sống không quá hai mươi, mà hiện tại hắn đã hơn mười chín. Chỉ vì một năm vinh hoa phú quý thì làm sao hắn nhẫn nhịn chịu đựng bao hành hạ như vậy? Lại nói một năm trước, đệ đệ của hắn mất tích, không qua bao lâu mẫu thân hắn cũng tự vẫn qua đời, ta đã mất đi lợi thế duy nhất uy hiếp được hắn, hắn hoàn toàn có thể tự sát để giải thoát cơ mà.”

“Chẳng lẽ trong bảo tàng có phương pháp hoặc linh đan gì có thể chữa trị căn bệnh vô nan ấy cho hắn sao?”

“Rất có khả năng này.” Thi Phục Đức huơ tay nói tiếp, “Nam Độ chiến loạn, rất nhiều quốc bảo thất lạc, các vị cao nhân võ lâm của Tống Quốc đã tìm kiếm vật báu rồi ngầm mang quốc bảo trở về cố hương, sau đó hắn đã chôn một quyển Kinh Thế bảo điển – mang tâm huyết cả đời của hắn và quốc bảo giá trị liên thành dấu ở một nơi bí mật., để cho đời sau phải nhớ kỹ mối nhục của Tĩnh Khang, bảo đồ đó liền được gọi là Tĩnh Khang bảo tàng. Nghe nói phía ngoài Kinh Thế chẳng những ghi lại tuyệt học cao thâm còn có cả các phương pháp có thể chữa trị các chứng nan y trong khắp thiên hạ.”

“Người Tống lúc nào cũng mềm yếu và hèn nhát, nói gì đến sỉ nhục của Tĩnh Khang, chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người.” Tiêu Hoài tự nhận người Kim quốc của hắn so với người Tống còn cường hãn ưu tú vượt trội hơn nhiều, chỉ có điều thiên hạ giờ đây cũng chẳng phải của đại Kim quốc lẫn đại Tống quốc mà đã rơi vào tay của người Mông Cổ. Cho nên cái cách kiêu ngạo của Tiêu Hoài cũng có khác gì so với người Tống quốc hiện tại đâu. “Nếu như ta có được bảo tàng, chắc chắn sẽ liên lạc với gia tộc cũ, đánh đuổi bọn Mông Cổ về thảo nguyên của chúng, xây dựng lại uy danh đại Kim quốc của ta. Còn người Tống nếu may mắn có được bảo tàng, có lẽ chỉ cũng biết ăn chơi đàng điếm, rượu chè be bét mà thôi.”

Thi Phục Đức không nói tiếp mà vòng vo thay đổi chủ đề: “Có lẽ tàng bảo đồ không nằm trong tay Dương Luyến thật.”

Tiêu Hoài cau mày, suy nghĩ một chút rồi đáp lại: “Lần cuối cùng Dương Luyến xuất hiện, bên cạnh hắn còn có một cô nương trẻ tuổi.”

“Sau khi Tĩnh Khang bảo đồ tái xuất giang hồ, Dương Luyến mang theo một cô nương len lén quay về đây, còn Lê Thiển thì một mình vội vã rời đi.” Thi Phục Đức thở dài, “Đáng tiếc khi đó ngươi và ta đều không nghĩ tàng bảo đồ rơi vào tay Dương Luyến. Cái tên ranh con bất hiếu, ta giáo dục hắn đã vài chục năm, vậy mà việc lớn như vậy hắn dám dối gạt ta!”

“Sư phụ, đệ tử đã sớm nói Dương Luyến bị Lê Thiển làm cho thần hồn điên đảo, là kẻ sinh hai lòng, đối với mệnh lệnh của ngài chỉ bằng mặt chứ không hề bằng lòng.” Tiêu Hoài tiếp tục châm dầu, “Đệ tử đã khổ công giáo huấn hắn mấy lần mà hắn vẫn trơ ra không biết hối cãi. Lần trước hắn bỏ đi rồi trở về, đáng lẽ ngài nên nhẫn tâm một chút quyết một lần thanh lý môn hộ mới đúng.”

Thi Phục Đức mặt không chút thay đổi, nhưng trong lòng kỳ thực đang nghĩ: Tiêu Hoài, ngươi thì nghe lời đến mức nào mà khua môi như thế. Nhưng ngoài miệng lại giả dối nói: “Giờ ngồi hối hận cũng vô ích. May mà thầy còn có một hảo đồ đệ hiểu chuyện tri kỷ như ngươi.”

“Sư phụ quá khen, đây là điều đệ tử nên làm.” Tiêu Hoài vui vẻ nói tiếp, “Ý của ngài là tàng bảo đồ có khả năng đang nằm trong tay cô nương đó ư?”

“Cũng có khả năng là Lê Thiển vẫn còn giữ.” Thi Phục Đức tỉnh táo phân tích, “Nếu ở trong tay Dương Luyến hoặc cô nương đó, theo lý bọn họ sẽ đi tìm bảo tàng ngay. Tĩnh Khang bảo tàng ở quan nội vốn không sai, mặc kệ bọn họ giấu giếm thế nào thì chỉ cần bước chân vào Trung Nguyên tuyệt không thể thoát khỏi hai tròng mắt của người trong giang hồ. Nhưng đến nay cũng không nghe thấy chút tung tích gì từ họ, hẳn là vẫn chưa bỏ đi mà đang ẩn thân ở một nơi ít người nào đó.”

“Vậy cũng không thể chứng minh rằng bảo đồ không ở trong tay bọn họ. Bọn họ có lẽ tính lẩn tránh thiên hạ trước rồi mới lên đường tìm bảo đồ sau.”

Thi Phục Đức giải thích: “Tĩnh Khang bảo tàng ai mà không thèm thuồng? Có ai sẽ dễ dàng mà từ bỏ nó? Ngày càng nhiều người trong giang hồ đồn rằng tàng bảo đồ đã rơi vào tay Dương Luyến, thậm chí kinh động cả tới triều đình, người trong khắp thiên hạ đang dùng mọi cách tìm bằng được tung tích của bọn hắn. Nếu như ta là hắn, khẳng định sẽ không ngồi đó chờ chết, đợi người khác tới bắt thì thà liều mạng đi tìm bảo tàng còn hơn.”

“Nếu như ta tìm được tàng bảo đồ tuyệt đối cũng không đem nó cho người khác.” Tiêu Hoài nói, “Cho dù Dương Luyến thích Lê Thiển đến mức nào hắn cũng không đem bảo tàng tặng cho cái loại người hạ tiện không võ công cũng chẳng biết chữ như Lê Thiển.”

“Đây chính là điểm cao minh nhất của Dương Luyến.” Thi Phục Đức nói, “Lê Thiển không võ công không biết chữ căn bản không có khả năng tự đi tìm bảo tàng, hơn nữa hắn yêu Dương Luyến như thế, chắn chắn sẽ liều mạng bảo vệ tàng bảo đồ. Dương Luyến một mình chạy trốn rồi dần dần thả tin tức khắp nời rằng – tàng bảo đồ đang ở trong tay chúng ta để đánh lạc hướng mọi người. Lê Thiển một ngày không khai, chúng ta một ngày không chiếm được tàng bảo đồ. Đối phó với miệng lưỡi thế gian càng không dễ dàng gì vượt qua nổi, chắc chắn sẽ lại bị người tính kế hãm hại. Hắn biết thừa thầy trò chúng ta tuyệt đối sẽ không bao giờ giao Lê Thiển ra, mà nếu làm thế khác gì là từ bỏ bảo tàng. Ngược lại, chúng ta chỉ cần cố giữ tính mạng cho Lê Thiển, thậm chí còn giấu diếm việc Lê Thiển biết nơi cất giữ tàng bảo đồ với người giang hồ, như vậy tỷ lệ Lê Thiển sống sót càng cao hơn nữa, cho dù cuối cùng hai người chúng ta không trốn được người trong thiên hạ đuổi giết mà khai ra Lê Thiển, phỏng chừng Lê Thiển cũng sẽ lưu lại ám hiệu gì đó cho Dương Luyến biết tin. Kết quả, Dương Luyến nghiễm nhiên ngồi ở giữa làm ngư ông đắc lợi.”

“Dương Luyến giảo hoạt như thế sao, vậy sao hắn không làm một bảo đồ giả rồi để lại cho Lê Thiển? Vạn nhất Lê Thiển không chịu được hành hạ mà khai ra, Dương Luyến chẳng phải phí công vô ích?” Tiêu Hoài phản ứng nhanh lẹ lập tức đưa ra nghi vấn.

Thi Phục Đức nhếch môi cười nhạt: “Dương Luyến ngay trong một khoảng thời ngắn không có khả năng lấy được bảo tàng, bên người hắn lại có một cô nương không rõ lai lịch. Tàng bảo đồ giao cho Lê Thiển mà hắn tin cậy là an toàn nhất. Hơn nữa hắn không dùng bảo tàng để Lê Thiển hy vọng thì làm sao Lê Thiển bán mạng cho hắn được.”

“Ra là ta đã quá xem thường Dương Luyến.” Tiêu Hoài ảo não nói, “Sư huynh đệ nhiều năm như vậy, tính cách hắn ôn hoà nhu thuận, thậm chí còn có chút nhu nhược, chuyện gì cũng không tranh giành với ta, võ công lại kém hơn ta. Hắn lại là người Tống, ta nghĩ hắn vốn có bản tính như vậy.”

“Ngay cả ta cũng bị hắn lừa. Ngươi có biết vì sao Lê Thiển mê đắm Dương Luyến như vậy còn về phía người lại khinh thường như thế không?”

Đấy như là cây kim nhức nhối bấy lâu trong lòng Tiêu Hoài suốt mấy năm qua: “Cái loại người hạ tiện như Lê Thiển, người nào đối tốt với hắn thì hắn sẽ lập tức đi yêu kẻ đó.”

“Không sai. Lúc Lê Thiển phát bệnh đều dựa vào nội lực của Dương Luyến mà giữ được tính mạng, ta cho Dương Luyến linh đan hắn cũng cho Lê Thiển ăn, cho nên Lê Thiển mới sống đến ngày hôm nay. Hắn đối tốt với Lê Thiển như vậy, Lê Thiển đương nhiên tri ân báo đáp.” Thi Phục Đức âm trầm nói tiếp: “Còn nữa, hắn đối xử với tất cả mọi người ở đây đều khách khí, chuyện gì cũng không tranh với ngươi, chẳng qua là vì lấy lòng mọi người. Trước kia thầy còn không tin tưởng Dương Luyến có dũng khí không tuân lệnh ta, cho đến khi sự việc xảy ra, thầy rốt cục mới hiểu rõ con người của hắn.”

“Sư phụ, chúng ta nên làm gì bây giờ?” Tiêu Hoài vội la lên, “Chung quy không thể ngồi không mà đợi người giang hồ tìm đến chúng ta đòi tàng bảo đồ được.”

“Gỡ chuông cần có người treo chuông. Chúng ta đã phân tích ra một ít chân tướng, lại có Lê Thiển trong tay, chỉ cần chúng ta đánh vào tinh thần của hắn, là có thể đạt được những thứ mà chúng ta mong muốn.”

Hai thùng nước muối tạt xuống làm Lê Thiển đang cuộn mình nằm trên mặt đất rốt cục cũng động đậy.

Thi Phúc Đức biết Lê Thiển mặc dù không mở mắt nhưng ý thức đã thanh tỉnh, bên tai chắc chắn là nghe được. Hắn rút cây roi da từ trong hậu đình của Lê Thiển ra mang theo cả một mảnh huyết nhục không ít, thân thể Lê Thiển bởi vì đau đớn mà run lên từng đợt. Thi Phục Đức đem chiếc roi da nhúng vào mộc thùng tẩy rửa một chút rồi lại lần nữa vung lên giữa không trung, “Chát!” một tiếng nặng nề rơi thẳng vào người Lê Thiển.

“Nói, tàng bảo đồ ở đâu.” Giọng nói lãnh khốc của Thi Phục Đức vang lên, “Còn không nói, ta sẽ cho ngươi ngửi đồ mi hương.”

Tiêu Hoài lúc này mới làm bộ vội vã chạy vào địa lao, dựa theo kế hoạch mà nói: “Sư Phụ, có tin tức nói Dương Luyến cùng một vị cô nương xuất hiện ở gần núi Trường Bạch. Nàng kia bụng lớn, có lẽ bọn họ đang đi tìm bà đỡ.”

Thi Phục Đức âm thầm cười lạnh: “Lê Thiển, Dương Luyến cùng cô nương đó ngay cả hài tử cũng có rồi, sợ rằng sớm đã quên mất còn có người như ngươi vì hắn mà chịu khổ ở đây.”

Tiêu Hoài cũng nói thêm: “Thật sự là đáng thương, bọn họ song túc song phi, sau đó sẽ cùng dắt tay đi tìm bảo tàng, bình yên hưởng thụ một cuộc sống thần tiên, còn ngươi khi ấy sớm đã thành cô hồn dã quỷ.”

“Các ngươi… nói thật… sao?” Lê Thiển suy yếu hỏi, “… Bọn họ còn ở cùng một chỗ… nàng kia đã mang thai rồi ư?”

“Phi Ưng bang truyền tin, giờ này chắc người trong giang hồ đã đến núi Trường Bạch rồi.” Tiêu Hoài nói như thật, “Sư phụ, chúng ta lúc nào xuất phát đây? Ngàn vạn lần đừng để tàng bảo đồ rơi vào tay người ngoài.”

“Lê Thiển thì làm sao đây?”

Tiêu Hoài nói: “Mang theo hắn lên đường rất phiền toái, dù sao chúng ta cũng biết Dương Luyến ở đâu, giữ lại hắn cũng vô dụng.”

Thi Phục Đức thở dài: “Lê Thiển, ngươi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa, chi bằng ta sớm tiễn ngươi lên đường.”

“Chờ một chút, cầu ngài cho ta một ít đồ ăn được chứ?” Giọng nói của Lê Thiển rất nhỏ, trong giọng còn lộ ra vẻ thương tâm tuyệt vọng.

“Hoài nhi, cầm chút thứ gì đến cho hắn ăn.” Thi Phục Đức nói, “Chúng ta cũng không tuyệt tình như Dương Luyến, ngươi ăn no rồi trên đường đến hoàng tuyền đứng đợi hắn ở quỷ môn quan.”

Lê Thiển im lặng, Thi Phục Đức biết, trái tim Lê Thiển đã bắt đầu dao động.

Tiêu Hoài tuỳ tiện chuẩn bị một chén cháo lạnh, ở trước mặt Lê Thiển, hắn đổ bát cháo xuống đất rồi trộn vào đất, sau đó châm chọc nói: “Cái loại đĩ điếm hạ tiện dâm đãng chỉ xứng đáng trần truồng mà liếm thức ăn cho heo kia thôi. Dương Luyến sao có thể không ôm cô nàng xinh đẹp như thiên tiên mà đi ôm hạng hèn mạt như ngươi? Chẳng qua chỉ là chơi đùa qua đường.”

Lê Thiển giãy dụa, lặng lẽ liếm chỗ cháo lạnh trên mặt đất dơ bẩn, một lần, hai lần… Cho đến khi không còn chút cháo nào mới thôi. Ánh mắt hắn lờ mờ phảng phất như ngọn lửa hy vọng đã bị dập tắt trong nháy mắt.

“Có di ngôn gì muốn nói không?” Thi Phục Đức khinh mạn hỏi.

“Tàng bảo đồ không có ở trong tay Dương Luyến.” Lê Thiển đột nhiên lên tiếng nói một câu phủ nhận sự thật.

Trên mặt Tiêu Hoài hiện lên một nụ cười đắc ý, xem ra sư phụ dự liệu quả không hề sai, đích thật Lê Thiển biết tàng bảo đồ ở đâu.

“Ngươi nói cái gì?” Thi Phục Đức ra vẻ hoài nghi hỏi.

Lê Thiển trả lời kiên quyết: “Giết Tiêu Hoài, ta sẽ nói cho ngươi biết tàng bảo đồ đang ở đâu.”

Tiêu Hoài cười lạnh: “Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Sư phụ, có phải hắn điên rồi không, cư nhiên dám buông lời yêu cầu buồn cười như vậy?”

“Chê cười.” Trong giọng nói của Thi Phục Đức tràn ngập trào phúng mỉa mai. Sau đó rút thanh nhuyễn kiếm bên hông lấy tốc độ như sét chém ra.

Tiêu Hoài chỉ nhìn thấy một mảnh máu tươi bắn lên trước mắt, bên tai vang vọng một loại âm thanh kỳ dị, không cảm thấy đau đớn, chỉ là đến chết vẫn không rõ, tại sao sư phụ lại ra tay với mình? Chẳng lẽ sư phụ vì bảo đồ mà phát điên rồi sao?”

## 4. Chương 4

Edit: Băng Tiêu

Beta:Dạ Tư Vũ

“Ta đã giết Tiêu Hoài, giờ ngươi có thể nói tàng bảo đồ đang ở đâu rồi chứ gì?” Bảo kiếm của Thi Phục Đức bởi vì ra tay quá nhanh cho nên không dính chút máu nào, thế nhưng lại toả ra sát khí âm trầm, sâu trong địa lao u tối loé sáng, “Ngươi nói thật, ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng.”

Lê Thiển lãnh đạm cười, đau thương dưới mắt phút chốc biến mất: “Tiêu Hoài là hậu duệ của hoàng tộc đại Kim quốc mà ngươi căm hận nhất, ngươi dạy võ cho hắn chẳng qua chỉ là muốn lợi dụng hắn làm việc cho ngươi. Sớm muộn gì ngươi cũng sẽ giết hắn, đúng vậy không? Triệu Ôn.”

Thi Phục Đức biến sắc: “Sao ngươi biết cái tên Triệu Ôn này?”

Lê Thiển chậm rãi khẽ động thân thể, dựa người vào vách tường gần đó chậm rãi nói: “Trong cơ quan ở phòng ngủ của ngươi có bài vị Lý Tông Triệu Quân của triều đại Nam Tống, người ghi tên vốn là hoàng đệ Triệu Ôn.”

“Là kẻ nào nói cho ngươi biết?” Khoé mắt Thi Phục Đức lóe ra hung quang, tay cầm kiếm bắt đầu run lên.

“Phòng ngủ của ngươi còn có người nào có thể vào đấy được? Tối nào, ngươi cũng hành hạ ta đến đi đứng không nổi, ban ngày ngươi chạy đi dạy dỗ đệ tử, ta vừa tỉnh dậy liền muốn rời đi, nhưng bất quá lại đứng không vững đụng phải vách tường mới ngẫu nhiên phát hiện cơ quan.” Lê Thiển bình tĩnh nói tiếp, “Được rồi, quên mất chưa nói cho ngươi biết, chín năm trước Dương Luyến đã bắt đầu dạy ta đọc chữ.”

“Không sai, ta là hoàng tử của đại Tống quốc, là đệ đệ Triệu Ôn của Lý Tông.” Thi Phục Đức ngẩng mặt cao giọng nói, “Bảo tàng này vốn thuộc về hoàng thất Tống quốc, ta đổi tên đổi họ sống ở phía bắc Trường thành cũng là vì chờ đợi thời cơ giành lại giang sơn Đại Tống. Bây giờ thời cơ đã đến, ta sẽ dùng bảo tàng đổi lấy quân lương, lấy thân phận hoàng tử Đại Tống hiệu triệu thiên hạ người Hán đứng lên đánh đuổi Tác-ta ra khỏi lãnh thổ.”

“Mơ đi.” Lê Thiển nhẹ nhàng nói ra hai chữ.

Thi Phục Đức nổi trận lôi đình, một bạt tai tung ra làm Lê Thiển ngã sấp trên mặt đất: “Nếu không phải năm đó cha ngươi giết chết đốc quân rồi đầu hàng, người Mông Cổ làm sao thuận lợi công phá Lâm An? Nam Tống ta làm sao mất nước?”

Lê Thiển nương biên tường giãy dụa ngồi dậy, nhìn thẳng vào Thi Phục Đức nói: “Năm đó Nhạc Phi trung quân báo quốc có kết quả thế nào? Thế nhân đều nói vốn là gian thần hãm hại, nếu như không có hôn quân trầm mê tửu sắc, có chủ tâm an phận một góc, e sợ ngày nhị đế quay về kinh thành, Tần Cối cho dù thủ nhãn thông thiên, cũng không dám vơ đại một tội danh giết chết Nhạc Phi. Nam Tống mất nước vốn là chuyện sớm muộn mà thôi. Đẩy lũ binh lính già yếu đi chống lại gót sắt của Mông Cổ, triều đình tham quan hoành hành khắp nơi cắt xén quân lương, tướng sĩ thiếu quần áo để mặc, đốc quân âm thầm đào ngũ, căn bản vô tâm điều chế binh viện. Nếu miễn cưỡng chống cự, ngày thành bị phá, chỉ sợ tất cả dân chúng đều chết không chỗ chôn. Nếu người cầm quân chủ động đầu hàng, nhiều nhất chỉ chém tướng lãnh, nhưng có thể bảo toàn tính mạng của dân chúng. Cha ta dùng mạng sống của số ít người đổi lấy tính mạng hàng vạn bách tính, vậy thì có tội gì?”

“Cứu cái lũ dân chúng chẳng biết gì thì có ích lợi sao? Bọn họ có ai cảm kích ân đức của cha ngươi không? Chẳng phải lại còn mắng cha ngươi là tên sợ chết hèn mạt hay sao?” Thi Phục Đức lạnh lùng đá trả, “Phàm là con dân đại Tống ta cũng phải noi gương các bậc hiền tài đời trước, thà rằng chết trận quyết không đầu hàng.”

“Cha ta bỏ thành cũng không hàng. Mẹ ta kể, sau khi cha ta bắt thủ lĩnh đối phương cam đoan vào thành không giết hại dân chúng thì mới tự vẫn mà chết.”

“Mẹ ngươi tận mắt thấy sao? Cha ngươi khẳng định là lương tâm bất an mới đi tự sát, hoặc là do bị quân địch chém đầu thị chúng. Ngươi rõ ràng chỉ là một thằng điếm đê hèn giống hệt cha ngươi.” Thi Phục Đức ác độc mỉa mai.

“Dù sao ngươi cũng chưa từng coi ta là người, tùy ý, ngươi cứ việc mắng.” Lê Thiển thản nhiên nói, “Kỳ thật người thống trị cao cao tại thượng vĩnh viễn sẽ không hiểu, thứ dân chúng muốn chỉ là quốc gia thái bình có thể an cư lạc nghiệp. Người nào làm hoàng đế đối với họ có quan hệ gì đâu? Chẳng phải vẫn nộp thuế ăn cơm giống nhau. Các ngươi vì tư lợi hoàng quyền, khơi mào ngọn lửa chiến tranh, hy sinh hạnh phúc của dân chúng, tranh đến tranh đi, mãi đến lúc chết không phải là một đống xương tàn như người khác thôi sao?”

“Nói xằng nói bậy! Nhanh nói cho ta biết tàng bảo đồ ở đâu, ta lấy được bảo tàng tự sẽ có được thiên hạ, coi như ngươi thay phụ thân ngươi chuộc lại tội nghiệt.”

“Nhiều năm như vậy, ngươi tuy ý lăng nhục hành hạ ta còn chưa đủ à? Ngươi muốn làm thế nào thì mới hài lòng đây?”

Thi Phục Đức âm trầm nói: “Ta vốn nghĩ ta một ngày không được thiên hạ, người nhà các ngươi sẽ phải chịu thêm một ngày tội sống. Đáng tiếc mạng ngươi không dài, mẫu thân ngươi lại tự vẫn, đệ đệ ngươi một mặt mất tích. Như vậy đi, ta đáp ứng ngươi, lúc ta có được tàng bảo đồ thì ân oán giữa chúng ta coi như kết thúc. Ta có thể thề sẽ không quấy rầy đệ đệ của ngươi, ngươi cũng có thể an ổn mà sống những ngày cuối cùng.”

“Ta còn có lựa chọn nào khác sao?”

“Ngươi không nói thật ta cũng không có cách. Ta đã thả tin tức nói ngươi ở đây chịu bao hành hạ, cho dù Dương Luyến không thèm để ý đến ngươi thì đệ đệ ngươi cũng sẽ tìm cách cứu ngươi ra. Ngươi chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới để rồi bọn họ sẽ như thế nào khi thưởng thức bộ dạng dâm đãng lúc ngươi bị hạ mi hương, khi đó xem ngươi có quyết định chịu nói hay không.”

Lê Thiển sâu kín mà thở dài một hơi: “Cho ta quần áo, ta sẽ đưa ngươi đi lấy tàng bảo đồ.”

Trong sân lạnh lẽo hoang vu có một gốc cây mai già, mùa đông hàng năm sẽ nở hoa trắng tinh, thuần khiết xinh đẹp như tuyết trên bầu trời, mùi hương rơi trên mặt đất sẽ rất lâu mới bay đi.

Sáng sớm, Dương Luyến thường xuyên ở dưới gốc cây Mai chờ đợi Lê Thiển.

Bọn họ đã hẹn ở chỗ này cùng nhau đọc sách, hoặc là chỉ lẳng lặng ngồi im, cái gì cũng không nói, chỉ cần ánh mắt nhìn nhau là có thể tâm ý tương thông.

Song buổi sáng hôm nay, Lê Thiển đã tới muộn nửa canh giờ, bước đi lảo đảo như sắp ngã.

Dương Luyến xông lên đỡ lấy thân thể gầy yếu của Lê Thiển nhưng Lê Thiển lại cố gắng từ chối.

“Thiển, bệnh lại phát tác ư?” Dương Luyến dùng tay phải áp vào lưng Lê Thiển chậm rãi truyền nội lực vào.

“Không phải.” Ánh mắt Lê Thiển đầy đau thương, “Thân thể ta rất bẩn, đừng đụng vào ta.”

“Ta chưa từng ngại ngươi mặc quần áo rách nát mà.” Dương Luyến không buông tay, ngược lại còn làm cho Lê Thiển tựa vào ngực mình.

Lê Thiển nhẹ nhàng khóc: “Ngày hôm qua, vốn là sinh nhật mười tám tuổi của Tiêu thiếu gia.”

“Ta biết, hắn lại bắt nạt ngươi sao?”

“Lão gia đem ta thưởng cho Tiêu thiếu gia một đêm thị tẩm.”

Trầm mặc.

Sau đó Dương Luyến khẽ nâng cao khuôn mặt của Lê Thiển, hôn nhẹ lên những giọt lệ ngân, chậm rãi trượt xuống đôi môi lãnh đạm như nước.

” Thiển, ta yêu ngươi, trong mắt ta, duy chỉ có ngươi là người thuần khiết nhất xinh đẹp nhất, tựa như băng tuyết trong Ngọc hồ.” Dương Luyến trịnh trọng nói, “Ta đã chuẩn bị xong xuôi các thứ để mang ngươi rời khỏi nơi đây, đến một nơi không một ai tìm được, chỉ có hai chúng ta, song túc song phi, răng long đầu bạc.”

Lê Thiển đột nhiên cảm thấy một loại hạnh phúc vô bờ bao phủ toàn thân, phảng phất như trái tim đầy vết thương trong nháy mắt đã bị ánh sáng ấm áp chói lọi vây lấy. Hy vọng đã xua tan đau thương trong mắt hắn, giờ có chết đi ngay lập tức, hắn cũng tuyệt nhiên không chút nuối tiếc.

“Cảm ơn ngươi. Ngươi đồng ý nói với ta những lời như vậy, ta đã rất cảm kích rồi.”

“Ngươi hẳn là biết, cho tới bây giờ ta nói được là sẽ làm được.” Dương Luyến nhìn xoáy vào cặp ngươi đen láy lưu động của Lê Thiển, “Ta sớm đã chán ghét làm công cụ giết người cho sư phụ, ta giống ngươi đều khát vọng tự do, chỉ khi ở bên ngươi ta mới cảm thấy được hạnh phúc.”

Buổi sáng hôm đó, bọn họ hàn huyên rất nhiều chuyện. Lê Thiển trợ giúp Dương Luyến hoàn thành kế hoạch.

Đó là một kế hoạch tuyệt diệu vô cùng.

Chỉ cần có thời gian giúp sức mà thôi.

Ba năm, đệ đệ của Lê Thiển được Dương Luyến dạy võ công cũng đạt được chút thành tựu đáng kể, hắn đã có đủ năng lực chạy ra khỏi vòng khống chế của Thi Phục Đức. Sau đó bắt đầu các bước cuối cùng, rốt cục mọi thứ cũng ổn thoả.

Lê Thiển chân trần, trên người chỉ khoác duy nhất một chiếc áo mỏng. Những bông tuyết nhỏ bé rơi vào mặt hắn, Lê Thiển mỉm cười nhẹ nhàng, đứng ở dưới tàng cây Mai. Khoé miệng còn lộ một vệt máu, những vết thương trải rộng toàn thân có thể nhìn thấy rõ ràng dưới lớp áo mỏng. Lê Thiển nhẹ nhàng nói: “Chính là ở đây.”

“Tàng bảo đồ được chôn ở chỗ này sao?” Thi Phục Đức hỏi.

“Căn bản là không hề có thứ gọi là tàng bảo đồ.” Lê Thiển nhìn lên đoá hoa trên đầu, “Là ta và Dương Luyến cùng nhau lừa gạt ngươi mà.”

Thi Phục Đức run run giọng nói: “Ta không tin! Ngươi nói mau, tàng bảo đồ đang ở đâu? Kiên nhẫn của ta chỉ có hạn thôi.”

“Ngươi là hậu duệ của Tống quốc, Tĩnh Khang bảo đồ nhất định sẽ khiến ngươi thích thú. Châu báu giá trị liên thành cũng võ công bí tịch, cho dù là tin đồn sai sự thật thì người giang hồ cũng sẽ một bước tin ngay. Ba năm, Dương Luyến dụng tâm rải truyền tin đồn, tạo ra các đầu mối khiến mọi người phải tin là thật, ai sẽ đủ nghị lực ngay thẳng mà không hề động tâm vì tấm bảo đồ đó đây? Nhất là kẻ đó lại là ngươi.”

“Ngươi gạt ta. Nhất định là có bảo đồ.”

Lê Thiển bình tĩnh nói tiếp: “Chúng ta quả thật đã giấu giếm ngươi rất nhiều chuyện, cho nên mới có thể làm cho kế hoạch thuận lợi tiến hành mãi tới hôm nay mà vẫn không bị phát hiện. Bây giờ, trên giang hồ hẳn đang lan truyền tin tức tàng bảo đồ nằm trong tay ngươi rồi.”

“Tàng bảo đồ đang ở nơi nào?” Thi Phục Đức cuồng điên hét lên, “Ngươi đừng giở trò nữa. Ngươi không nói, ta sẽ giết chết ngươi.”

“Ta đã sớm muốn chết rồi. Ngươi động thủ đi.”

Thi Phục Đức đột nhiên cười lạnh: “Ta sẽ không toại nguyện cho ngươi thế đâu. Ta sẽ cho Dương Luyến tận mắt thấy bộ dáng dâm đãng dưới thân mười mấy tên nam nhân của ngươi, cũng sẽ cho ngươi tỉnh táo mà nhìn hắn chán ghét bỏ rơi ngươi, mang theo nữ nhân đó mà xuống hoàng tuyền. Được rồi, còn có đệ đệ của ngươi, ta sẽ giam các ngươi cùng một chỗ, rồi hạ mi hương, cho đệ đệ ngươi nếm thử bản lĩnh hầu hạ của ngươi.”

“Chúng ta đã sớm hẹn rồi, Dương Luyến cùng đệ đệ ta sẽ ở một nơi an toàn bí mật chờ ta, ta để bọn họ chờ đến mười năm, trong vòng mười năm không được phép đi tìm ta.”

“Ngươi có thể sống lâu thế sao?” Thi Phục Đức châm chọc nói.

“Ta đương nhiên sống không lâu đến đó, nhưng mà ngươi cũng không có khả năng sống hơn ta đâu. Ngươi chỉ có năm mươi năm công lực, dù võ công cao cường tới đâu, nhưng ngươi chỉ có một mình, hai đấm khóc địch bốn tay, liệu ngươi sẽ thoát được bao nhiêu mưu đồ của người trên giang hồ? Cho dù ngươi mai danh ẩn tích, mười năm sau, ngươi liệu có thể là đối thủ của Dương Luyến và đệ đệ ta hay sao?”

Thi Phục Đức nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi vẫn kiên trì sống đến tận giờ là vì để nói với ta những lời này ư?”

“Không sai. Hơn nữa ta đã dự liệu trước với bản tính của ngươi, khẳng định ngươi sẽ giết Tiêu Hoài. Ngươi mất đi trợ thủ đắc lực, thực lực đại giảm. Đáng tiếc Tiêu Hoài vẫn trung thành tận tâm với ngươi, nhưng ngươi lại coi hắn như một con chó, lúc nào cũng đề phòng hắn có âm mưu, đến cuối cùng lại còn nhẫn tâm giết chết cả hắn.”

“Dương Luyến dẫn theo một người phụ nữ bỏ trốn, ngươi không sợ hắn sẽ quên ngươi sao?”

“Kỳ thật, ta thật sự hy vọng hắn có thể tiếp nhận tình yêu mà hoàn toàn quên ta.” Lê Thiển xoay người, trên khuôn mặt tái nhợt hiện lên một nụ cười sáng lạn hạnh phúc, đôi con ngươi trong trẻo mơ màng nhìn về cõi xa xăm, lẩm bẩm nói, “Mười năm, thời gian đủ dài để hắn có thể quên được ta.”

Thi Phục Đức như một con thú điên lồng lên giận dữ, vung bảo kiểm lên chém thẳng vào giữa lưng Lê Thiển.

Lê Thiển lại hoàn toàn không để ý, hoặc là nói hắn vẫn một mực chờ đợi giờ khắc này đến.

Núi rừng yên tĩnh, tuyết đọng khắp nơi.

Ngọn đèn lập loè giữa căn nhà gỗ, thường xuyên truyền ra tiếng trẻ khóc nháo.

Thiếu phụ bên ngực tay ôm hài tử, ôn nhu dỗ dành. Nam tử trẻ tuổi ngồi đổ hoả lò.

“Dương đại ca, ngài sớm nghỉ ngơi chút đi. Đại tuyết phong sơn, đêm nay sợ rằng không thể chờ đến lúc Lê Phóng trở về rồi.” thanh âm uyển chuyển êm tai của người thiếu phụ nhẹ nhàng vang lên.

Lời còn chưa dứt đã vang lên tiếng đập cửa theo quy luật, vốn là ám hiệu giữa bọn họ với nhau.

Dương Luyến đứng lên đi tới cửa, nâng tấm vải bố dày lên rồi mở cánh cửa gỗ ra.

Thiếu niên nghiêng mình đi vào. Hắn mặt mày thanh tú tuấn mỹ, gần giống với bóng dáng của Lê Thiển. Mặc dù chỉ mới mười sáu mười bảy, nhưng do tập võ nên thân thể tráng kiện hơn Lê Thiển rất nhiều. Thiếu niên sang sảng cười to: “Dương đại ca, mấy hôm nay ta đa tạ ngươi đã chiếu cố mẹ con Huệ nhi giúp ta.”

“Tiểu tử ngươi thật giảo hoạt, bản lĩnh kém cỏi, một mình chạy trốn, đem lão bà cùng hài tử giao hết lại cho ta a.”

Lê Phóng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng chuyển đề tài ngay: “Ca ca ta khi nào mới đến?”

“Hắn đã hẹn với ta rồi, hắn nói hắn cần phối chế một loại dược hoàn, ăn xong sẽ bị tình trạng chết giả, qua bảy ngày tự động sẽ tỉnh lại. Hắn sẽ chờ tất cả mọi người nghe tin tàng bảo đồ rơi vào tay sư phụ ta rồi sẽ làm bộ tự sát. Lúc đó người giang hồ sẽ tranh nhau đối phó với sư phụ ta, hắn sẽ không còn tinh lực mà đối phó với chúng ta nữa.” Dương Luyến giải thích, “Sau khi hắn tỉnh lại sẽ đi đảo Đông Hải tìm loại thảo dược trường sinh, chỉ cần ăn suốt mười năm sẽ hoàn toàn trị khỏi bệnh cho hắn. Hắn không cho ta đi tìm hắn vì sợ ta lộ diện sẽ bị người giang hồ phát hiện. Hắn nói hắn khỏi bệnh xong sẽ lập tức đi tìm ta, chúng ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc cả đời.”

“Phải đợi những mười năm cơ à? Liệu, ngươi có quên ca ca ta không?” Lê Phóng tò mò hỏi dò.

“Ngươi sẽ quên Huệ nhi ư?” Dương Luyến hỏi ngược lại, “Ta mỗi ngày sẽ nghĩ về Lê Thiển.”

“Nếu như hắn quên ngươi thì sao?” Huệ nhi nghịch ngợm xen miệng vào.

“Sao thế được? Hắn đã thề dưới tàng cây Mai, cho dù hoá thành hồn siêu phách tán, hắn cũng không uống thang Mạnh bà, đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên ta.” Dương Luyến hạnh phúc nói, trước mặt hắn lại hiện lên hình ảnh năm đó.

Một người thanh lệ thuần khiết còn hơn cả hoa mai trên táng, rõ ràng chỉ lẳng lặng đứng đó, nhưng lại như một bảo kiếm thanh sắc kinh tâm vững vàng trói buộc trái tim hắn suốt một đời này. Dương Luyến chỉ muốn say tình trong hạnh phúc hoài niệm đó mãi mãi, cả đời không bao giờ muốn tỉnh lại. Hắn nhớ rất kỹ, ngày đó trước khi chia tay, Lê Thiển đã nói một câu cuối cùng: “Ví như nước chảy ba nghìn, duy chỉ có ta và ngươi, vĩnh kết đồng tâm.”

~Hoàn~

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/ngoc-ho-bang*