Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

Table of Contents

# Gia Hữu Linh Hồ: Chỉ Là Ngàn Năm

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Thể loại : Huyền HuyễnTiểu hồ tiên yêu Thượng Lê Hoa công tử, yêu hận triền miên lại không muốn rời xa, không muốn vứt bỏ. Huyền Nguyệt đã từng đau thương đến như vậy, hắn nói: ta cuối cùng cũng trồng được hoa lê màu đỏ thế nhưng nàng rốt cục cũng không có trở về…. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/gia-huu-linh-ho-chi-la-ngan-nam*

## 1. Chương 1: Hồ Trắng Biến Hóa

Một ngàn ba trăm năm trước, Huyền Nguyệt đạp trên hoa lê tuyết trắng từ xa mang theo ánh sáng chậm rãi đi tới, y phục đỏ rực như lửa bàn thiêu đốt tới tận nơi sâu thẳm nhất linh sơn, ta thống khổ nằm trên đóa hoa, thật đáng giận, đan dược biến hóa này làm cho ta suy yếu vô cùng, ta cúi đầu, kêu to cầu xin hắn.

Ánh mắt hắn chứa đầy sự thương tiếc làm cho lòng ta hơi hơi động, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta đang nằm dưới mặt đất lạnh lẽo, cái ôm của hắn thật ấm áp lại bình thản, chỉ nghe thấy hắn nhẹ giọng trấn an, tiểu tử, an tâm ngủ, ta sẽ chiếu cố ngươi. Lúc này ta mới dám nhắm mắt tiến vào giấc ngủ say.

Lại một lần nữa tỉnh lại, đó là thời điểm ta đã hóa thành hình người, khi ta mở đôi mắt đã giống như con người trên thế gian, phản chiếu trong tầm nhìn chính một dung mạo tuấn tú đẹp tựa thanh sơn thủy mặc đứng giữa một rừng hoa rực đỏ.

Hắn lẳng lặng nhìn ta, nhẹ nhàng khoác lên thân thể trắng noãn không tỳ vết của ta một kiện y bào màu đỏ, trong nháy mắt, ta liền đỏ mặt.

Hắn lại như cố ý không nhìn thấy, mỉm cười nói, ta là Huyền Nguyệt, chủ nhân Phi Nguyệt Cư này.

Ta lặng yên nhìn hắn, cũng không dự tính đáp lại lời.

Huyền Nguyệt cười cười nói, ngươi vừa mới hai trăm tuổi sao đã có thể hóa thành hình người? Là ăn trộm đan dược biến hóa của Lão quân?

Lòng ta cả kinh, Huyền Nguyệt này rốt cục có thân phận gì?

Hắn thở dài, lại nói, ngươi đã ăn đan dược, thành công biến hóa, chuyện này cũng coi như là thiên ý đi.

Ta có chút bình tĩnh, nhẹ giọng nói cảm tạ với hắn.

Huyền Nguyệt đứng lên, từ trên cao nhìn xuống ta, nói, ngươi có nơi nào để đi không?

Ta nghĩ nghĩ rồi lắc đầu.

Huyền Nguyệt lại bất đắc dĩ thở dài, vậy ngươi lưu lại đây làm tiểu đồng trồng hoa cho ta đi, yên tâm, không có ai dám đến linh sơn Phi Nguyệt Cư bắt nạt ngươi đâu.

Ta gật gật đầu không một chút nghi ngờ lời hắn nói.

Hắn mỉm cười, nụ cười hắn đẹp tựa tiên hoa thật muốn làm đui mù con mắt, hắn nói, từ nay về sau ngươi gọi là Phi Lê.

Sau đó ta biết được, ngọn núi linh sơn này nơi nơi đều là hoa lê, cho dù là bên ngoài Phi Nguyệt Cư sắc đỏ bao trùm nhưng vẫn là hoa lê. Hoa lê ở đây cũng thật kỳ quái, cư nhiên lại là màu đỏ, tựa như giống với tên của ta, Phi Lê, Phi Lê.

(“Phi” là màu đỏ tươi, đỏ rực)

Đương nhiên còn có Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt hắn cũng rất kỳ quái, hắn ở Phi Nguyệt Cư thì chỉ mặc đồ màu trắng nhưng lại chỉ cho phép ta mặc đồ màu đỏ. Mà hắn mỗi tháng sẽ rời núi một ngày, lúc đó lại chỉ mặc y phục đỏ rực, y phục đỏ rực giữa một rừng hoa lê trắng trông hết sức chói mắt.

Ta một bên cảm thán hắn cũng thật xấu tính, một bên vẫn giúp hắn cắt tỉa những nhánh cây thừa, thời gian hai tháng nhanh chóng trôi đi sớm đã làm cho ta trở thành trợ thủ tốt của hắn.

Hoa lê ở Phi Nguyệt Cư vĩnh viễn chỉ nở mà không tàn, những người thế tục dưới nhân gian cũng vĩnh viễn không thể đặt chân đến đây, thường xuyên đứng ở Phi Nguyệt Cư này cho ta có một loại ảo tưởng vô tận.

Ta dựa vào một gốc lê ngủ gật, quần áo đỏ rực cùng sắc hoa dường như hợp lại làm một, ta nghĩ nếu như không phải ta có một mái tóc đen thì tuyệt đối không người nào phát hiện ra ta được. Đáng tiếc nơi này trừ ta và Huyền Nguyệt ra thì cũng chỉ có hoa lê, ta còn chưa từng được nhìn qua những sinh vật khác.

“Phi Lê.”

Thanh âm huyền ảo từ đâu truyền đến, ta giương đôi mắt nhìn về phía Phi Nguyệt Cư.

“Phi Lê, ta phải ra ngoài, ngươi phải chăm sóc tốt cho đám hoa lê trong Phi Nguyệt Cư đấy, nghe chưa?”

Sao? Kỳ quái, hôm nay không phải ngày rời núi sao hắn lại đi ra ngoài? Ta nghi hoặc hỏi hắn ngươi muốn đi đâu? Đi bao lâu?

Hắn không trả lời, ta sốt ruột chạy về Phi Nguyệt Cư, chưa được bao xa thì trông thấy hắn chậm rãi từ trong rừng hoa đi tới, hắn một thân hoa bào đỏ nâu, vẫn như cũ làm cho người ta kích động trước dung nhan đẹp tựa thanh sơn thủy mặc này.

“Tạm thời ta cũng không rõ khi nào sẽ trở về, nhiều nhất là một tháng sau.” Huyền Nguyệt cười, trên khuôn mặt vẫn là nét dịu dàng.

Aii, hắn nhất định đối với ai cũng mỉm cười nho nhã như thế. Ta bất đắc dĩ nói: “Nếu đã như vậy ngươi đi sớm về sớm.”

“Được.” Huyền Nguyệt gật đầu, lại dặn dò: “Nhất định phải chăm sóc tốt hoa lê ở nơi này đấy.”

“Đi đi, ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm.”

Ta nhìn theo bóng dáng Huyền Nguyệt dần dần đi xa, một cảm giác tịch liêu hoang vắng tràn vào lồng ngực, cảm giác như vậy thật không tốt chút nào.

Ở Phi Nguyệt Cư chăm coi hoa lê quả thực là một việc nhàm chán, bởi vì nơi này ngoài hoa lê bất cứ thứ gì khác cũng đều không có. Ta tính ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai mươi chín, Huyền Nguyệt chắc ngày mai sẽ trở về. Nghĩ như vậy ta liền trở nên vui vẻ, nghiêng đầu nhìn một khoảng trời đỏ rực, đột nhiên ta nghĩ Huyền Nguyệt đã trông coi hoa lê này bao nhiêu năm rồi?

## 2. Chương 2: Chuyện Cũ

Huyền Nguyệt đánh thức ta dậy, hắn một thân bạch y, khuôn mặt tuấn dật không mang theo chút mệt mỏi nào. Ta dụi dụi mắt, không ngờ ta lại ngủ quên.

“Huyền Nguyệt, ngươi cuối cùng cũng trở lại.” Ta vui vẻ nói.

“Như thế nào, ngươi có phải ở một mình rất buồn không?” Huyền nguyệt nhu hòa nói.

Ta bất mãn nói: “Đúng vậy, ta buồn đến sắp chết rồi.”

Huyền Nguyệt cười cười: “Hoa lê ngươi chăm sóc cũng không tồi, vậy thưởng cho ngươi xuống núi một ngày.”

Ta cao hứng ngảy dựng lên, lôi kéo góc áo của Huyền Nguyệt nói: “Huyền Nguyệt ngươi thật tốt quá.”

“Ha ha.” Huyền Nguyệt cười khẽ: “Ngươi đừng vui mừng vội, xung quanh Phi Nguyệt Cư đều đặt kết giới, ngươi đầu tiên phải học được cách phá kết giới đã.”

“Cái gì?”

Những ngày kế tiếp ta đi theo Huyền Nguyệt học cách phá kết giới, cũng vì thế mà ta mới biết được ở Phi Nguyệt Cư này không chỉ có mình ta và Huyền Nguyệt, còn có một lão nhân chưởng quản linh sơn.

Huyền Nguyệt gọi lão là Linh công, ta gọi lão là Linh lão nhân. Người này bị Huyền Nguyệt gọi tới giám sát ta luyện tập, ta thường thường kéo râu dài của lão bắt lão kể chuyện xưa cho ta nghe. Sau mấy tháng ta đã nghe được vô số những câu chuyện tình yêu, chiến tranh giữa thần, nhân, ma, quỷ.

“Như vậy, Huyền Nguyệt đâu?” Ta ngồi trên cành cây, váy dài rủ xuống cùng với hoa lê hợp thành một, Linh lão nhân ngồi dưới tàng cây vuốt râu cười đầy gian xảo: “Tiểu Lê tử, cuối cùng cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ rồi sao.”

Ta bị nhìn thấu tâm tư lại sợ lão không nói, giả bộ không sao: “Linh lão nhân, ta chỉ là hỏi chút thôi.”

Linh lão nhân lại vuốt chòm râu: “Một khi đã như vậy ta đây chẳng nói.” Nói xong liền thong thả bước đi.

Ta gấp đến độ từ trên cây nhảy xuống, ngăn trước mặt lão nói: “Linh công, ngươi nói cho ta biết đi.”

Lão nhân cười lớn, hắn nói: “Cũng đúng nhưng dù sao ngươi cũng còn một tháng nữa mới học xong.”

“Được.” Ta nghĩ cũng chưa muốn học xong sớm, loại phương pháp phá giới này đối với ta mà nói rất đơn giản.

Linh lão nhân gật gật đầu, lão lại ngồi xuống, ta cũng vội vàng ngồi theo lão.

“Đây là một câu chuyện xưa rất dài.” Mỗi lần mở đầu đều là những lời này, ta bất đắc dĩ trở mình một cái xem thường.

Mãi một lúc thật lâu sau ta mới hiểu được dài lâu trong lời mở đầu không phải là câu chuyện xưa rất dài mà là tưởng niệm rất dài, thực sự rất dài lâu.

“Rất nhiều năm về trước, thời điểm đó ta vẫn là tộc trưởng linh sơn Hồ tộc.” Linh lão nhân cảm khái nói.

Ta kinh ngạc hỏi: “Lão cũng là người Hồ tộc sao?”

“Đúng vậy.” Linh lão nhân đáp lại: “Ta có một cháu gái, gọi là Linh Lung, nàng là một cô nương thông mình xinh đẹo nhưng không phải là một cô nương bình thường, khi nàng năm trăm tuổi, con trai Thiên đế đi vào linh sơn tìm tiên dược thì vừa hay nhìn thấy Linh Lung hóa thân thành người, ngài vô cùng thích thú, ban cho nàng tiên cốt, cho nàng đứng vào hàng tiên ban, nàng chính là niềm kiêu hãnh của Hồ tộc chúng ta.”

“A” Ta có chút kinh ngạc ao ước nhưng lại quên mất đây vốn không phải là chuyện xưa mà ta muốn nghe, ta tò mò hỏi: “Thế giờ nàng ở đâu?”

“Hiện tại…” Linh lão nhân có chút ẩm đạm lắc đầu: “Hiện tại nàng chính là hoa lê ở linh sơn này.”

“Cái gì!?” Ta ngẩng đầu kinh hãi, nhìn về phía rừng hoa một bên đỏ rực một bên trắng xóa, nàng tại sao lại biến thành rừng hoa lê này?

Ta không cam lòng hỏi: “Vì sao?”

Linh lão nhân nhìn ta, trong ánh mắt thoát ra sự bi thương, giống như đang nhìn về quá khứ. Cuối cùng lão cũng nói.

“Linh Lung đứng vào hàng tiên ban, lại có được một cuộc sống tự do tự tại ở linh sơn. Có một ngày nàng nói với ta, ông nội, cháu muốn rời khỏi núi đi tu luyện, cháu muốn trở thành một hồ tiên vĩ đại mà không phải là một tiểu tiên như bây giờ luôn dựa vào sự thương tiếc của người ấy.”

Đó chính là ước mộng của Linh Lung, khát vọng của một cô gái.

Ta mặc dù rất lo lắng, nhưng hồ tộc chúng ta vốn không giống hạng người nhát gan. Vì thế ta chỉ cẩn thận dặn dò nàng ngàn vạn lần không được lưu luyến người nào hay một nơi nào, sớm ngày trở về.

Linh Lung nghiêm túc đáp ứng, cũng tuân thủ đúng hẹn.

Nàng đi rất nhiều nơi nhưng chưa bao giờ lưu luyến, mãi cho tới một lần ở dưới chân núi, nàng gặp được một người thiếu chút nữa đã hủy đi hi vọng tương lai của Hồ tộc.”

Ta nghe đến đây trực giác biết chuyện này chắc hẳn cùng Huyền Nguyệt có quan hệ, ta chấn tĩnh, càng chăm chú lắng hơn.

## 3. Chương 3

“Linh Lung rất thích hoa lê, hằng năm đều mặc y phục màu trắng xuất hành. Thời điểm nàng trở về vừa hay gặp hoa lê nở rộ, nàng liền ở lại chân núi linh sơn một thời gian.

Ta cũng vì nghĩ nhiều nên truyền thư gọi nàng sớm trở về. Nàng đáp ứng nhưng rồi cũng không có trở về.

Chỉ vì nàng gặp gỡ Thiên đế chi tử, Huyền Nguyệt.

Huyền Nguyệt là đứa con được sủng ái nhất của Thiên đế và Hoa Ly tiên tử, ngày hắn sinh ra, hoa lê khắp nơi nơi đều nở rộ. Bởi vậy tất cả sinh linh tam giới đều xưng hắn là “Lê Hoa công tử.” Có một lần tin tức truyền ra nói hắn sẽ là người kế vị Thiên đế, lúc đó cảnh tượng vô hạn, không người nào có thể sánh kịp.

Lúc bấy giờ Huyền Nguyệt đến linh sơn tìm kiếm thảo dược, hai người gặp nhau trong rừng hoa lê rồi rơi vào bể tình, hứa hẹn sống chết có nhau.”

Ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được cảnh Huyền Nguyệt cùng Linh Lung gặp nhau trong cảnh sắc ấy, những đóa hoa lê trắng như tuyết bay xuống, hai người cơ hồ hòa hợp, hợp nhất với hoa lê bởi vì bọn họ vốn đều là hóa thân của hoa lê.

Ta than nhẹ một tiếng, khó hiểu hỏi: “Như vậy tại sao Linh Lung lại hóa thành rừng hoa thế này?”

Linh lão nhân trên mặt là biểu tình khổ sở, lão nói: “Bởi vì Huyền Nguyệt tương lai chính là Thiên đế.”

“Cái này thì có liên quan gì?”

“Thê tử của Thiên đế chỉ có thể là thâm hải lam kình.”

Ta trầm mặc.

“Thiên đế không buông tha cho đứa con xuất sắc nhất của mình, không từ mọi thủ đoạn chia lìa bọn họ. Cuối cùng làm huyên náo tam giới, bị người người nhạo báng. Thiên đế giận dữ, rút đi tiên cốt của Linh Lung, đánh nàng về nguyên hình, còn muốn đem nàng đánh đến hồn phi phách tán, Huyền Nguyệt liều mạng mới có thể đem hồn phách Linh Lung hoa thành rừng hoa lê này…

Nhưng cũng chỉ có thể tránh cho nàng hôi phi yên diệt, có thể sống lại hay không còn phải xem tạo hóa của nàng. Mà Huyền Nguyệt cuối cùng cũng bị Thượng đế dùng phong ấn nhốt tại Phi Nguyệt Cư.”

“Màu đỏ của hoa lê là có chuyện gì đã xảy ra.”ta nghi hoặc hỏi.

“Haizz.” Lão nhân ngẩng đầu bi thương nhìn mảnh trời đỏ rực: “Huyền Nguyệt sau khi giúp Linh Lung hóa thành rừng hoa lê trắng liền đến cầu xin Thiên đế buông tha cho nàng, lúc ấy Thiên đế lại nổi nóng, liền đưa ra một ước định vĩnh viễn không có khả năng trở thành hiện thực, hắn nói chỉ cần Huyền Nguyệt có thể trồng được loài hoa lê màu đỏ hắn sẽ để cho Linh Lung sống lại, nếu như bọn họ có thể lại một lần nữa yêu nhau thì hắn sẽ mãi mãi không bao giờ nhúng tay vào chuyện của Huyền Nguyệt nữa.”

Cái này chẳng phải muốn nói là đoạn tuyệt quan hệ phụ tử hay sao, ta nghĩ, thời điểm Huyền Nguyệt đưa ra quyết định không biết có bao nhiêu thống khổ.

“Huyền Nguyệt trở lại Phi Nguyệt Cư bắt đầu nhân giống hoa nhưng dù làm như thế nào cũng không thể gieo được loài hoa lê nào màu đỏ, tất cả mọi người đều khuyên ngăn hắn nên từ bỏ thế nhưng hắn lại dùng chính máu tươi của mình tưới hoa, thời gian rất dài thế rồi những đóa hoa trắng muốt chậm rãi chuyển thành màu đỏ, là thứ màu đỏ tươi như huyết, lại chỉ nở mà không tàn. Cũng vì muốn hoa lê mà chuyển thế sẽ lại một lần nữa gặp hắn, hắn mỗi lần ở nhân gian đều sẽ mặc màu đỏ, nhưng về Phi Nguyệt Cư hắn lại mặc màu trắng.”

Thì ra là thế, ta gật gật đầu hỏi: “Như vậy, hắn có tìm được Linh Lung không?” Đáp án không cần nói cũng biết hắn bây giờ vẫn đang đi tìm, không biết vì sao trong lòng ta có chút chua xót.

“Nghe nói Linh Lung đã chuyển thế.” Linh lão nhân nhìn ta một cái rồi nói tiếp: “Nhưng có thể tiếp tục yêu nhau hay không còn phải xem thiên ý.”

Ta thấy Linh lão nhân nhìn ta chăm chú, ta liền rủ mí mắt, ta vỗ vỗ ngực, sao lại cứ có cảm giác chột dạ.

Ta xuyên qua ánh trăng đi về phía Phi Nguyệt Cư, Huyền Nguyệt đang nằm trêm ghế ngủ. Hắn nhẹ nhăn mày, trong lòng ta chua xót, hắn trong mộng vì ai mà thương tâm đến thế, đương nhiên là vì Linh Lung. Ta một tiểu linh hồ dám mạo hiểm ăn trộm tiên đan của Lão quân, bị thiên đình đuổi giết, bất quá trăm năm trước ở trong rừng hoa lê thấy một Huyền Nguyệt thân y phục đỏ rực, tâm mê quỷ khiến thế nào lại có ý nghĩ muốn ở bên cạnh hắn.

Nghe Linh lão nhân kể lại chuyện xưa, đột nhiên ta cảm thấy mình thật hèn mọn.

“Suy nghĩ cái gì vậy?” Huyền Nguyệt nhìn Phi Lê đang ngẩn ra, nhẹ giọng hỏi.

Ta lấy lại tinh thần, lấy nụ cười che dấu sự kích động, ta nói: “Ta đang suy nghĩ về những chuyện mà Linh lão nhân kể lại.”

“Hôm nay hắn kể cho ngươi cái gì mà làm cho ngươi thất hồn lạc phách vậy?” Huyền Nguyệt ngồi dậy, nâng tay xoa đầu ta, cười thanh nhã.

“Hôm nay…” Ta dừng một chút, chần chừ mở miệng. “Hôm nay hắn nói về ngươi Huyền Nguyệt.” ta không nghĩ sẽ nói đến hai chữ Linh Lung.

Huyền Nguyệt cười nhẹ, sau khi hiểu rõ hắn kiền cười rộ lên, dịu dàng nói: “Vậy ngươi biết Linh Lung.” Không phải là câu hỏi mà là câu trần thuật.

Chỉ có nhắc tới người đó hắn mới lộ ra biểu tình dịu dàng như vậy có phải không? Đột nhiên đáy lòng nàng cảm thấy nghẹn lại: “Có phải nàng rất đẹp?”

Huyền Nguyệt lặng im, bỗng quay ra nhìn mặt ta nói: “Không, nàng ấy chính là một ngoại lệ của Hồ tộc.”

“Nhưng mà Linh lão nhân nói nàng vừa xinh đẹp lại thông minh.” Ta nghi hoặc hỏi.

“Phải không?” Huyền Nguyệt hỏi ngược lại, cười lâm vào trầm tư.

Ta bĩu môi, hầm hực đi ra ngoài.

## 4. Chương 4: Ngàn Năm Vẫn Yêu

Ta bắt đầu thật sự tập luyện phương pháp phá giới dưới sự giám sát của Linh lão nhân, mỗi ngày ta đều tập luyện hai canh giờ sau đó lại đi giúp Huyền Nguyệt tỉa lá cây, xem như là lao động ẩn dật kết hợp đi.

Phong ấn của Thiên đế quả thực huyền ảo, một tháng sau ta miễn cưỡng có thể thực hành được. Sau khi biết chuyện của Linh Lung, tâm trạng ta cứ thấy khuyết khuyết, sau khi học xong ta liền cấp tốc đến xin Huyền Nguyệt chuẩn bị xuống nhân gian du ngoạn một ngày.

Huyền Nguyệt mặc áo trắng, nằm ngả bên giường, trên tay còn cầm một cuốn sách, xem ra rất chăm chú đọc.

Huyền Nguyệt tốt đẹp như vậy, cho dù là ai nhìn thấy cũng không thể không động tâm, đáng tiếc…

“Huyền Nguyệt, ta chuẩn bị xuống nhân gian một ngày.”

Huyền Nguyệt bỏ tay xuống, quay đầu mê mang nhìn ta: “Sao?” Khóe miệng hắn còn lưu lại nét tươi cười từ nội dung trong quyển sách đang đọc.

Bắt đầu cảm thấy không muốn đi, ta bị ý nghĩ đó làm cho kinh sợ, chẳng qua chỉ là đi một ngày thôi mà. Ta cười nói: “Huyền Nguyệt ta nói ta chuẩn bị xuống nhân gian chơi một ngày.”

Huyền Nguyệt nghe vậy bình tĩnh nhìn ta: “Cẩn thận một chút, đi sớm về sớm.”

Ta gật đầu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, xoay người ra khỏi Phi Nguyệt Cư.

Này chính là nhân gian sao? Ta chán ghét nhìn những người xung quanh mình ánh mắt ngả ngớn làm cho người ta cảm thấy ghê tởm, giờ khắc này lại nghĩ tới hoa lê đỏ cùng với Huyền Nguyệt kia trong bộ y phục màu trắng.

Ta tiếc nuối tiêu sái đi vào một quán trà lâu, trên sân khấu có một người áo xanh đang hát một vở kịch, ta cẩn thận nghe:

“ Linh Lung nâng cốc chờ Huyền Nguyệt

Một thân áo trắng chiếu nguyệt minh

Ngàn năm lưu luyến tâm bất loạn

Hoa lễ hết trắng người chẳng còn…”

Đây là? Đây là xướng lên vì Huyền Nguyệt cùng Linh Lung sao? Ta nghi hoặc nghĩ, thì ra truyền thuyết này cả thiên hạ đều đã biết sao?

“Người áo xanh này chính là người có dung mạo khuynh quốc khuynh thành đây.” Các khách nhân một bên bàn tán nghị luận.

“Đúng, người này nghe nói chỉ bán nghệ chứ không bán thân.”

“Tên là gì?”

“Gọi là Linh Lung…”

Cái gì!? Ta kinh ngạc đứng lên.

“Linh Lung!”

Thanh âm quen thuộc truyền đến, ta nhìn lại, là Huyền Nguyệt, hắn vì quá tuấn tú nên phải mang khăn che mặt, nhưng như vậy cũng không khó nhìn ra sự khinh hỉ trên khuôn mặt hắn lúc này, hắn tách đám người ra, như một cơn gió lướt qua chiếc bàn ta đang ngồi, hơn một trăm năm nay đây là lần đầu tiên ta thấy hắn thất thố, trong lòng có một loại cảm giác không hiểu được, trống không, giống như một căn phòng lạnh lẽo hư vô.

Ta nhìn về phía sân khấu, có một đôi yêu nhau, nữ tử tay áo lụa là, y phục trắng như vầng trăng non, đôi mắt trong suốt như lưu ly công khai khiêu khích.

Chúng ta cùng nhau trở về Phi Nguyệt Cư, ta đi phía sau bọn họ, suốt đường không nói chuyện.

Ta chán ghét Linh Lung, đây là bí mật đã bị công khai, trừ Huyền Nguyệt có thể bọn họ cũng đều biết. Những ngày cùng ta làm bạn dưới gốc cây hoa lê đỏ, Linh lão nhân thường xuyên kể chuyện cho ta nghe, giờ kỳ quái là lão cũng không giống như những lần trước cảnh cáo ta, chỉ yên lặng đứng một hồi rồi rời đi, cũng không còn kể chuyện xưa cho ta nữa.

Suốt hai trăm năm qua đầu tiên ta chán ghét một người đến như vậy, chán ghét gương mặt của nàng, chán ghét thanh âm của nàng, chán ghét nụ cười của nàng, chán ghét cả hơi thở của nàng. Nhưng không thể không thừa nhận nàng rất đẹp, không phải đẹp khiến cho người ta thần xiêu phách lạc đầy dụ hoặc, mà là một cái đẹp thanh nhã như hoa bách hợp say đắm lòng người.

Ta vẫn như cũ ngồi trên cành cây trong sân Phi Nguyệt Cư, cô đơn cười, đột nhiên rơi lệ.

Ban đêm ta nghe thấy trong phòng có tiếng ca động lòng người của Linh Lung, văng vẳng vương vấn quanh những đó hoa lê nhàn nhạt, dừng lại trong đáy lòng tĩnh lặng của ta.

“Sắc xuân đã tàn, tịch mịch đã hết.

Sao không cùng lãng quên.

Gương mặt bên người, đáy mắt giữa trời mênh mông ấy.

Trăng sáng lanh lảnh.

Quân tử đoan chính

Sớm chiều khắc trong lòng…”

“Không thể quên vậy thì sớm chiều khắc trong lòng.” Ta thì thào tự nói, nhìn thấy ảnh ngược của ta dưới dòng nước, ánh trăng chiếu lên làn da trắng nhợt, đôi mắt quyến rũ, xiêm y màu đỏ, hình dạng này thật lẳng lơ diêm dúa dị thường.

Ta quả nhiên sẽ không học được bộ dáng thanh thuần trời sinh ấy.

“Sớm chiều khắc trong lòng.” Ta không khỏi cười khổ, trong tim Huyền Nguyệt cũng sớm chiều chỉ khắc hai chữ Linh Lung.

Ta nở một nụ cười, nụ cười hẳn rất khó coi, ta suốt hơn trăm năm vì hắn mà biến thành người, nhưng sao bằng hắn cùng Linh Lung hơn ngàn năm sớm chiều không quên?

Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, ta nghiêng đầu mỉm cười.

“Tại sao lại ở đây? Huyền Nguyệt khẽ hỏi, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng.

“Nửa đêm nhàn rỗi đi ngắm trăng.” Ta chỉ vào mặt trăng indưới nước, học cười thật dịu dàng.

Huyền Nguyệt đến ngồi cạnh ta, vẻ mặt hắn có chút mơ hồ, làm cho ta có một ảo tưởng hắn đang ưu thương.

“Hôm nay của một ngàn năm trước, ta gặp Linh Lung trong rừng hoa lê. Ta còn nhớ rõ nàng một thân hồng y rực rỡ, xuất hiện trong rừng hoa vô cùng đẹp mắt.”

## 5. Chương 5: Linh Lung Trở Về

Ta thương tiếc nhìn hắn: “Linh Lung hiện tại đã quên hết rồi sao?”

Khóe miệng hắn khẽ cong cong xuống, mắt nheo lại, ta cũng không rõ rốt cục trong đáy mắt ấy đang ẩn chứa nỗi buồn gì.

Bỗng một ánh sáng lam ôn hòa lóe lên, một bình rượu ngon xuất hiện trước mặt chúng ta, Huyền Nguyệt nói: “Đến uống thử xem, đây chính là Lê Hoa túy mà ta ủ.”

Hắn nhẹ nhàng đẩy cái nút dính đầy bụi đất ra, một mùi hoa lê ngọt ngào lan tỏa, Huyền Nguyệt đưa nó cho ta, ta chần chừ một lúc rồi nhận lấy. Ta chưa từng uống qua rượu, ngửi thấy mùi rượu ngọt lịm, ta liền uống một ngụm thật lớn, lúc chạm đầu lưỡi cảm giác thấy ngọt ngọt, hương thơm tràn vào cổ họng, sau đó thì thấy cay nóng như lửa thiêu đốt, ngụm đầu tiên này khiến ta sặc chảy cả nước mắt.

Huyền Nguyệt nhìn ta nước mắt đầy mặt không khỏi cười khẽ.

Ta ủy khuất nhìn hắn, lệ quang trong suốt. “Ngươi còn cười ta? Sao không nói cho ta biết rượu thì ra lại có hương vị kỳ quái như vậy chứ?”

Huyền Nguyệt hơi hơi sửng sốt, ánh mắt dưới ánh trăng trở nên mơ màng.

“…. Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy?” Ta nhẹ nhàng gọi hắn, hắn liền thu hồi ánh mắt nhìn ta, cười cười: “Lần đầu tiên uống rượu?”

Ta gật gật đầu, sau cái cảm giác đầy ý vị khi nếm rượu, trong lòng ta chợt thấy an nhàn, nhìn Lê Hoa túy trong tay Huyền Nguyệt, ta lại có chút muốn uống tiếp.

“Rượu này tác dụng thấm dần dần, uống ít thôi.”

“Ừ” Ta lại nhấp một ngụm, rượu bắt đầu khiến ta nóng rực, ta nghiêng đầu khẽ cười với hắn: “ Ủ rượu kỹ thuật rất tốt!”

Huyền Nguyệt cũng cười rồi nâng tay uống một ngụm, động tác uống rượu của hắn thật đẹp, ta cứ ngây người si mê nhìn hắn.

“ Ở trong cốc ngẩn ngơ cũng rất lâu rồi, chủ yếu chỉ làm những công việc lãng phí thời gian, năm tháng trôi qua cũng thật nhàm chán.” Huyền Nguyệt nhìn mặt trăng in trên mặt nước, trong lòng hắn lại đang tưởng niệm điều gì đó.

“Ngươi ở đây bao lâu rồi?”

“Này ta thật cũng không rõ lắm, bất quá không phải ngàn năm thì cũng là hơn tám trăm năm rồi!” Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ rồi thận trọng nói.

“Ngươi có cảm thấy cô đơn hay là hối hận không?” Ta lại cầm bình rượu, bắt đầu có men say. “Có bao giờ ngươi nghĩ sẽ buông tha?”

Huyền Nguyệt trầm mặc một chút rồi nói: “Đương nhiên là có cảm giác cô đơn thế nhưng dù thế nào cũng sẽ không hối hận.”

“Phải không?”

“Đương nhiên.” Hắn chắc chắn nói: “Có một vài người, nhưng khi ngươi lần đầu nhìn thấy ánh mắt nàng liền biết nàng chính là người mà ngươi muốn được ở bên cạnh cả đời, thậm chí có thể vứt bỏ tất cả.” Hắn quay đầu nhìn về phía ta, trong mắt hắn như có ánh dị quang lấp lánh di chuyển, còn sáng hơn cả những vì tinh tú trên trời.

Ta kinh ngạc nhìn hắn nhưng nhất thời lại quên mình muốn nói gì.

Hắn chợt nở nụ cười, nụ cười mang theo vài phần chua sót, hắn nói: “Thế nhưng thời điểm thân bất do kỷ lại quá nhiều.”

“….”

“Chính là, ta thường xuyên nghĩ đến nàng, vì vậy luôn cảm thấy có hy vọng, luôn có một người như thế có thể cứu vớt ngươi, có thể cho ngươi giải thoát. Cho dù chỉ là nghĩ trong tim cũng có thể cảm thấy nhẹ nhõm một chút.”

“Lời hắn nói có chút không đầu không cuối, biểu tình lại thâm tình theo một kiểu khác, ta cẩn thận nghe, không biết tại sao lại muốn rơi nước mắt? Nhưng hồ tộc không phải không có nước mắt sao? Ta sờ sờ khóe mắt, quả nhiên là vẫn khô như vậy.

“Huyền Nguyệt…” Ta nhìn hắn, thế nhưng như thế nào lại có chút mơ hồ, hắn tại sao cứ lúc ẩn lúc hiện?

“Ân?” Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng như trăng.

“Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt…” Ta buông vò rượu, kéo ống tay áo hắn, hy vọng hắn đừng lung lay, lung lay làm ta không thể nhìn rõ mặt hắn.

“Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt…”

“Phi Lê, ngươi như thế nào…” Ta nghe thấy thanh âm vừa hoang mang vừa ngạc nhiên của hắn.

Ta như thế nào? Bỗng nhiên có một vệt nước xẹt qua môi, ta vươn đều lưỡi nhẹ nhàng liếm, đây là hương vị gì đây, vừa đắng vừa chát.

“Huyền Nguyệt, ta thích ngươi. Thời điểm hơn một trăm năm trước lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ta đã thích ngươi, giống như là số mệnh đã định vậy.” Ta cũng không biết chính mình đang làm gì, chính là theo cảm giác say mèm mà đem tất cả những áp lực trong lòng nói ra hết.

Ta thấy Huyền Nguyệt nhăn lại đôi mày đẹp như tranh vẽ, ánh mắt phức tạp nhìn ta.

Mà ta vẫn cứ mơ màng, vươn tay ra, run run chạm vào vuốt nhẹ lên đôi mày ấy.

Hắn hơi hơi quay mặt đi làm tay ta dừng lại giữa không trung lạnh lẽo như băng.

“Đại nhân, Phi Lê, các người đang làm gì?” Linh Lung đứng dưới tàng cây, vẻ mặt chất đầy nét bi thương, Huyền Nguyệt lập tức đẩy ta ra, biểu tình bất an lại khẩn trương, nhanh đi đến bên người Linh Lung.

Đầu ngón tay của ta dường như vẫn còn lưu lại độ ấm nơi ống tay áo của hắn, nhưng cuối cùng cũng không chạm đến được dù chỉ là sự thương tiếc của hắn.

Huyền Nguyệt dìu Linh Lung về Phi Nguyệt Cư, hai người y phục trắng như tuyết, trời đất hội tụ, thật là một cặp trời sinh. Chính là vì cái gì ta lại cảm thấy không cam lòng.

“Huyền Nguyệt!” Ta lớn tiếng hét lên, chỉ thấy hắn dừng lại một chút, sau đó hắn cũng không quay đầu mà chỉ nói: “Phi Lê, hiện giờ Linh Lung đã quay trở về, Phi Nguyệt Cư cũng không thể chứa được người ngoài, khi nào đó thì ngươi hãy dọn đi đi.”

## 6. Chương 6: Di Mộng Trước Kia

Ta là Di Mộng, Di Mộng của Di Mộng trước kia. Nhưng ba tháng trước ta gọi là Phi Lê, ở trong một khu rừng ngập tràn hoa lê đỏ rực. Hiện giờ ta lại ở trong Bạch Linh Cốc, nơi sâu thẳm nhất linh sơn, nơi này chủ yếu là hồ ly, nhưng ta lại không hợp với họ một chút nào. Ta nghĩ, nếu không phải nhờ duyên cớ của Linh lão nhân bọn họ khẳng định đã đem ta đuổi đi khỏi đây rồi.

Bạch Linh Cốc là một nơi an nhàn, sơn linh địa tú, là nơi rất thích hợp để an tâm tu luyện. Lão nhân bảo ta hãy đoạn tuyệt trần duyên, tĩnh tâm mà tu luyện. Thế nhưng ta lại không thể quên được người đó, dung nhan đẹp tựa thanh sơn thủy mặc ấy.

Ta cũng oán, oán hắn tuyệt tình, oán hắn không lưu lại chút đường sống.

Khi màn đêm buông xuống, ta thường một mình khiêu vũ dưới ánh trăng, bóng ta in lên mặt đất thật dài thật dài, giống như hai chữ cô độc.

Có một kẻ trong lang\* tộc thường quấn quýt lấy ta, hắn gọi là Thương Ương, là người nối ngiệp tương lai của lang tộc này thế những lang tộc cùng hồ tộc từ trước đến nay đều bất hòa, vì cớ này mà hồ tộc càng thêm ghét ta. Nhưng Linh lão nhân lại không ngừng khen ngợi, nói cái gì đó mà nếu có thể liên hôn thì hai bộ tộc sẽ không còn chiến đấu với nhau nữa, cũng là một chuyện tốt.

(\*Lang: sói)

Ta trốn mình ở trong rừng, ánh mặt trời nhỏ vụn, loang lổ hắt lên người thật ấm áp, Thương Ương giống như đạp trên những tia nắng đó tiến tới, nói thật nếu không phải hắn tính tình hiếu chiến thì cũng thật có mị lực. Tự nhiên lại si ngốc, chợt ta nghe thấy hắn oán giận nói: “Di Mộng, Di Mộng, hồ tộc các người cũng thật là thô lỗ, nhìn thấy ta liền muốn xông vào đánh.”

Ta cười lạnh nói: “ Người của hồ đi tới Lang tộc các người cũng sẽ bị đánh mà.”

“Sẽ không, sẽ không!” Thương Ương vội vàng nói, sau đó ánh mắt dừng lại trên người ta, gian nan nói một câu: “Dù sao là ngươi cũng sẽ không!”

“Xuy!” Ta khinh thường cười một tiếng. “Ta cũng không phải là hồ ly của Bạch Linh Cốc.”

“Ừ.”Hắn lên tiếng, lại thuận miệng nói: “Vậy ngươi là hồ ly từ đâu đến?”

Ta cũng tự hỏi ta là hồ ly từ đâu đến? Ta lại đi một quãng đường thật dài xuyên qua rừng cây, Thương Ương im lặng đi theo phía sau ta, chỉ lúc này ta mới có thể cảm thấy hắn cũng không phải đáng ghét đến như vậy.

“Di Mông, ngươi muốn đến nhân gian không?” Thương Ương gọi lại.

Nhân gian? Ta nghĩ đến lần đầu tiên xuống nhân gian, nhớ lại những sắc mặt không chút hảo ý, còn có Linh Lung kia càng làm ta cảm thấy đau đớn, đáy lòng trào lên một trận chán ghét.

“Đi nhân gian giải sầu đi, ta sẽ bảo vệ ngươi.” Thương Ương tiếp tục nói, thanh âm lại không che dấu được sự kích động.

Lòng ta chợt dao động, ta dừng lại, quay đầu cười với hắn, ta nói: “Được.”

Thương Ương đưa ta đến một khu thành phồn hoa rực rỡ, người ta gọi nó là Kim Lăng. Chúng ta ở lại Kim Lăng – nơi xa hoa nhất đường phố này. Chúng ta lấy danh nghĩa huynh muội tương hợp, thường xuyên ra vào những tửu lâu, rạp hát, không nhiều ngày sau, chúng ta đã trở thành những nhân sĩ nổi danh thành Kim Lăng.

Ta muốn gặp lại Huyền Nguyệt, chính vì ta không thể trở lại Phi Nguyệt Cư, cho nên chỉ có thể ở nhân gian này tìm kiếm, có khi nhìn thấy người có bóng dáng tương tự hắn ta liền thất thố tiến lên xem xét. Ta bắt đầu vào ở thanh lâu Câu Thanh Viện, ảo tưởng có một ngày có thể thu hút Huyền Nguyệt xuất hiện.

Ngày ấy ta ngồi ngay ngắn trước gương, đang tô lại đôi mi tinh tế mà lạnh lùng, Thương Ương hốt hoảng đẩy cửa ra, cảm giác say rượu tràn ngập căn phòng nho nhỏ, ta lẳng lặng đối mặt với hắn, hắn lại ưu thương nhìn lại ta, hắn nói: “Phi Lê, Huyền Nguyệt đại nhân sẽ không xuất hiện đâu, ngươi hà tất tự mình tìm khổ?”

Thì ra hắn sớm cũng đã biết chuyện tình của Huyền Nguyệt, khó trách người của hồ tộc lại chán ghét ta đến như vậy.

Đó là lần đầu tiên hắn gọi ta là Phi Lê, ta bén nhọn quát lớn: “Ai cho phép cho ngươi gọi ta là Phi Lê, Phi Lê chỉ có thể là Phi Lê của một mình Huyền Nguyệt, không cho phép ngươi gọi ta là Phi Lê.”

Nhìn biểu tình bi thương của Thương Ương, ta lạnh lùng quay mặt đi.

“Di Mộng, có lẽ ta không nên đưa ngươi đến nhân gian.” Đây là câu nói cuối cùng hắn nói với ta khi ở nhân gian, sau đó hắn liền bỏ ta mà rời đi.

Ta là cái tên đứng đầu bảng của di hồng viện – Di Mộng. Dung mại khuynh thành, phú khả địch quốc, mị hoặc nơi nơi, thiên hạ vô song. Từ vương tôn quý tộc cho đến những người buôn bán nhỏ, không một ai không bàn luận về ta. Mộng quán này thường thường luôn chật kín chỗ ngồi, tú bà tiền kiếm gấp bội, nhưng những lúc đó ta lại chẳng thể tìm được người ta muốn tìm.

Có rất nhiều người muốn theo ta cả đời, giúp ta đi khắp thiên hạ, nguyện cùng ta đi ngoạn giang sơn ngắm hoa tuyết phương bắc, cũng có người không tiếc thiên kim chỉ để mua một nụ cười mỹ nhân, có người tìm khắp Kim lăng đem hoa về cho ta ngắm. Chỉ là bọn họ làm sao có thể tìm được những bông hoa lê đỏ rực, cho dù có tìm được thì bọn họ cũng đâu phải là công tử áo trắng mà ta muốn có.

Hết, hết, hết. Tất cả chỉ là hư vô mà thôi.

Đêm lạnh như nước, ta ghé vào cạnh cửa sổ, nhìn những bông hoa lê trắng muốt mà cúi đầu thở dài, hoa lê ở nhân gian lại nở rồi, hoa lê ở Phi Nguyệt Cư chắc chắn vẫn thế, chẳng bao giờ tàn.

Một trận gió nhẹ thổi đến, hoa lê rơi xuống, ta sửng sốt nói” Ai…?” Lời nói còn chưa dứt ta đã nhìn thấy Thương Ương từ trong vườn hoa lê xuất hiện, nếu không phải thấy ta hao tổn tinh thần mà thở dài thì nhất định sẽ không bị ta phát hiện.

“Xem ra pháp lực của ngươi cũng tăng lên không ít.” Ta lên tiếng đánh vỡ trầm mặc.

Thương Ương thoạt nhìn gầy yếu hơn nhiều, ngũ quan tuấn tú trông có vẻ càng thêm sâu sắc, dưới ánh trăng ánh mắt hắn sáng lên dị thường, ta lại ẩn ẩn nhớ đến một đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ, một khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt, ta bỗng thấy có cảm giác say nhiễm dưới ánh trăng mỏng.

“Di Mộng, theo ta trở về Bạch Linh Cốc đi.”

Ta nghe thấy thanh âm đã lấy lại tinh thần, lại thấy khuôn mặt Thương Ương đang kìm nén ưu thương. Nhưng ta chỉ nở một nụ cười, có lẽ tươi cười sẽ khiến ta trông nhu hòa lên một chút.

## 7. Chương 7: Nhất Định Cũng Tương Tư

“Thương Ương, ngươi biết ta sẽ không trở về.”

“Di Mộng, ngươi gả cho ta đi.” Thương Ương bỗng nhiên nói, ta nhìn hắn, trong ánh mắt hắn lóe lên sự kiên định.

Ta trầm mặc, thời điểm mở lời trên mặt mang đậm ý cười đùa bỡn: “Ngươi có thể trồng được hoa lê đỏ không?”

Ta nghĩ rằng hắn chỉ là kích động nói thế những ta đoán sai rồi. Hắn nhìn ta bình tĩnh mà kiên định, chậm rãi nói: “Di Mộng, nếu như ta có thể?”

Ta cười lắc đầu.

Thương Ương cười chua sót, bỗng nhiên hắn lật tay trái lên, một luồn ánh sáng xuất hiện, một bông hoa lê đỏ đang nằm trong tay hắn.

“Ngươi…” Ta chết lặng nhìn chằm chằm hoa lê kia, ta không thể nhận sai, chúng nó đều có ký hiệu của Huyền Nguyệt.

Thương Ương bình tĩnh nói: “Là Huyền Nguyệt đại nhân đưa cho ta, ngươi hẳn là biết những người như chúng ta không thể vào được kết giới.”

Ta tiếp nhận lấy bông hoa, hơi hơi cười, ta nghĩ ta nhất định cười rất khó coi, nghĩ đến biểu tình của Thương Ương lại càng ưu thương.

“Di Mộng, ta mang ngươi trở về.”

“Không.” Tuyệt đối không! Ta nắm chặt hoa lê trong bàn tay, nhìn về phương hướng Phi Nguyệt Cư, kiên định nói: “Ta sẽ không buông tha.”

Thương Ương đi rồi ta cũng bị bệnh, nằm ở trong phòng đóng cửa từ chối tiếp khách. Tú bà nôn nóng muốn chết, liền vội tìm một thầy thuốc đến xem bệnh cho ta.

Lão đại phu có một chòm râu dài, ngón tay già nua nhẹ nhàng đặt ở cổ tay ta thế nhưng lại không cách nào tìm thấy mạch đập. Ta nhìn thấy hắn cuối cùng cũng hoảng hốt một đường chảy khỏi mộng quán, không khỏi cười lạnh một tiếng. Tú bà sau khi hắn rời đi mà nhìn ta, cẩn thận đứng sau cửa, sắc mặt trắng bệch, một câu cũng lắp bắp đứt quãng cuối cùng cũng không nói gì, chạy nhanh rời khỏi căn phòng.

Ta nhìn bóng dáng nàng mà cười ha hả, nha đầu cũng sợ đến mức trốn góc phòng không dám đi ra.

Mấy ngày ngắn ngủi, tin tức ta không phải người bình thường lan ra khắp Kim Lăng, mọi người càng nói càng khó hiểu, sự việc càng truyền càng thực, không ít người đã tìm đến mộng quán.

Bất quá như vậy cũng tốt, dù sao ta cũng rất nhàn rỗi. Áo trắng phất phơ, ta nhìn hoa nở ngoài cửa sổ, những cô nương trong viện tú bà cũng không dám đến gần ta, rồi lại trộm mời đạo sĩ trong miếu tới trì ta, ta cười khanh khách nhìn người này, hấp thu hồn phách của hắn khiến hắn trở thành một kẻ ngu dốt kém cỏi, cứ khóc khóc cười cười làm náo động cả thành. Từ đó về sau, những lời đồn đại về ta liền giống như những loài cỏ dại sinh trưởng cực lớn mạnh.

Ta đem chính mình nhốt trong phòng, cũng không buồn để ý đến những lời đồn đại kia. Bất quá sự việc làm kinh động đến không ít những kẻ đạo sĩ chuyên hàng yêu trong nhân giới, đạo hành hơn hai trăm năm của ta tự nhiên là không thể thắng được bọn chúng, nhưng ta cũng không sợ hãi ngược lại có chút chờ mong họ mau đến.

Đây chính là cơ hội cuối cùng để ta gặp lại Huyền Nguyệt, ta đánh cược, dùng chính mạng sống của mình đánh cược.

Đạo sĩ hàng yêu này là một thanh niên dáng người đơn bạc, một dây xích vắt ngang qua người hắn, thoạt nhìn hắn trông thật gầy yếu, hắn đứng ngoài cửa sổ, chỉ vừa vặn mở ra hàng yêu phù đã bức ta phải xuất hiện.

Ta ở dưới tàng cây trúng phải một trưởng hung hãn của hắn, hắn ra tay nhanh nhẹn lưu loát, tàn nhẫn tuyệt tình. Người ta bị bắn đi thành một đường cong. Ta nghĩ nếu như cứ trực tiếp rơi xuống như thế này thì nguyên thần của ta khẳng định sẽ trực tiếp vỡ vụn.

Trong lúc hoảng hốt đó, một đạo ánh sáng thủy lam bao trùm lấy thân thể ta, ta ngã vào một lồng ngực ấm áp, hắn cuối cùng cũng đến, ta khẽ mỉm cười. Cái ôm của hắn vẫn an ổn như xưa nhưng lúc này tim hắn đập loạn, hô hấp cũng không ổn định, ta có thể xem hắn như thế này là vì ta có được không?

“Vị tiên sinh này, ta là người tại lê hoa linh sơn, còn đây là tiểu đông của ta nhất thời ham vui hạ phàm làm việc sai trái, mong ngươi đại nhân đại lượng buông tha cho nàng đi.” Thanh âm của Huyền Nguyệt thực mềm mỏng cũng không thiếu sự thành khẩn thật sự.

“Hừ, yêu quái này hoành loạn nhân gian, mị hoặc thiên hạ, không thể lưu lại.” Đạo sư hàng yêu nói ngắn gọn dứt khoát, rút đại xích trên người xuống rồi xông lên.

Huyền Nguyệt khẽ thở dài, hắn nắm chặt lấy tay ta, còn tay kia chợt lóe sáng, một trường kiếm lam quang xuất hiện.

Bọn họ đánh nhau tốc độ thật kinh người, đại sư hàng yêu nằm trên đất, kiếm của Huyền Nguyệt vững vàng chỉ thẳng vào yết hầu của hắn.

“Vị tiên sinh này, ngươi thua.” Huyền Nguyệt thu hồi kiếm, phất ống tay áo, mang ta rời khỏi mộng quán.

Ta si ngốc nhìn Huyền Nguyệt, lúc này mới phát giác hắn cư nhiên lại mặc y phục trắng khi ở Phi Nguyệt Cư, khuôn mặt gầy yếu đi không ít, xương có chút lộ ra. Như thế nào? Linh Lung chẳng lẽ không chăm sóc tốt cho hắn sao?

## 8. Chương 8: Làm Sao Cam Lòng

Ta say sưa nhìn hắn, có nhìn bao nhiêu dường như cũng không đủ, giờ khắc này ta lại cảm giác như không chân thực một chút nào.

“Phi Lê.” Huyền Nguyệt đột nhiên cúi đầu, trong ánh mắt hắn thủy quang lưu động, hắn nói: “Phi Lê, ngươi không cần ủy khuất chính mình như vậy, an tâm ở lại Bạch Linh Cốc không tốt sao?”

Ngữ khí của hắn thậm chí mang theo chút ý tứ cầu xin, nhìn khuôn mặt đẹp tựa tranh vẽ của hắn, ta bỗng nhiên cảm thấy trong lồng ngực chua xót.

Chỉ là ta làm sao có thể buông tay đây? Ta như thế nào có thể từ bỏ? Ta không nói gì, chôn đầu trong lồng ngực hắn, hai mắt nhắm lại.

Huyền Nguyệt cuối cùng cũng đem ta trở lại Phi Nguyệt Cư, điều làm cho ta cảm thấy không ngờ được là Linh Lung lại không có ở nơi này. Ta không hỏi nhưng hắn lại chính mình nói.

Hắn đưa lưng về phía ta, bóng hắn in thật dài trên mặt đất, hắn nói: “Phi Lê, mười lăm tháng sau là đại hỉ của ta và Linh Lung, ngươi tham dự hôn lễ rồi hẵng đi.”

Sao có thể? Ta gắt gao túm lấy một góc váy, khẽ cười, Phi Lê, ngươi vì cái gì lại không thể thả lòng đi một chút? Ta tự hỏi chính mình, tâm giống như bị dao khoét từng mảng.

Ta và Huyền Nguyệt ở tại Phi Nguyệt Cư, giống như chưa từng tồn tại một Linh Lung, ta và hắn lại cùng nhau tỉa cành, cùng nhau uống rượu dưới ánh trăng, sau khi đã chếnh choáng trong mem say, ta còn gảy đàn cho hắn nghe, vì hắn nhảy một khúc “Lục Yêu” mãi cho đến khi ta dần kiệt sức, ta liền nằm trên mặt đất phủ kín hoa lê, lệ rơi không một tiếng động. Lúc này Huyền Nguyệt ôm ta nâng lên, giống như trấn an một đứa trẻ, lau đi những giọt nước mắt của ta, dỗ dành đưa ta chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, hắn thường xuyên ngồi cạnh giường nhìn ta không chuyển mắt, ưu thương từ đáy mắt chúng ta ngập tràn căn phòng nhỏ. Có đôi khi ban đêm ta nhịn không được hỏi hắn, ngươi đã không thể cho ta bất cứ thứ gì, vì sao lại vẫn muốn đối tốt với ta như vậy?

Hắn vẫn thế chưa từng trả lời, đêm rủ xuống đã khuya, trong lúc ta mông lung buồn ngủ nghe được hắn thầm nói một câu lại làm làm cho ta lệ rơi đầy mặt.

Hắn nói, bởi vì ta luyến tiếc.

Mười lăm tháng ba là đại hôn lễ của Huyền Nguyệt và Linh Lung. Tam giới vui mừng, Thiên đế đích thân đến linh sơn vì đứa con của mình tổ chức hôn lễ, màn này chính là một hôn lễ long trọng dường như đã để muộn mất ngàn năm.

Huyền Nguyệt rốt cục cũng mặc hồng y tại Phi Nguyệt Cư, hồng y như lửa, phong thần tuấn lãng, ta cũng mặc hồng y đứng ở bên cạnh hắn. Thế nhưng hồng y của hắn là Linh Lung đích thân may từ ba ngàn loài hoa trình long phượng, còn hồng y của ta bất quá chỉ là dệt từ thứ vải thô thiển tàn lụi. Nhất phái phồn hoa nhất phái linh lạc.

Ta không muốn nhìn tiếp, liền đi ra khỏi Phi Nguyệt Cư, đi vào trong rừng tự mình đau khổ.

Ta lảo đảo ngồi trên một nhánh cây, hoa lê đỏ rực dường như hợp thể với ta lại làm một, xa xa truyền đến những khúc nhạc nhộn nhịp vui mừng lúc ẩn lúc hiện, có lẽ ta cũng đã đi được khá xa rồi.

Huyền Nguyệt, Huyền Nguyệt mà ta yêu lại thuộc về người khác.

“Hắc, lão Bạch, Thiên đế hôm nay thực cao hứng, còn thưởng cho ta hũ ngự tửu.” Một hắc y tiên nhân ôm vò rượu loạng choạng thân mình nói với bạch y tiên nhân đứng bên cạnh, vả mặt không dấy được sự hoan hỉ.

Bạch y tiên nhân có hơi chút không cho là đúng, cười nhạo nói: “Cái này thì gì đặc biệt hơn người chứ, ngươi không biết Thiên đế đều thưởng cho tất cả tiên nhân tham dự ngự tửu sao?” Nói xong liền xuất ra một vò rượu ngửa cổ uống.

Hai người ngay phía dưới tàng cây tán gẫu uống rượu, ta cảm thấy bất mãn, muốn chuẩn bị rời đi.

“Thế nhưng Lê Hoa công tử nhìn qua lại không thấy có chút cao hứng.” Bạch y tiên nhân nói.

Hắc y tiên nhân nghe vậy, cuối cùng cũng lên tinh thần, nhìn nhìn xung quanh bốn phía, thần thần bí bí ghé sát vào bên tai bạch y tiên nhân, cười trộm nói: “Cái này ngươi không biết đâu.”

“Như thế nào? Ngươi thì biết gì sao?”

“Ha ha, ha ha.” Hắc y tiên nhân đột nhiên nở một nụ cười quái dị, lôi kéo sự tò mò hứng thú của vị bạch y tiên nhân.

Bạch y tiên nhân thấy hắn ra vẻ, cũng không thèm để ý nữa, chỉ nói: “Ngươi dù có muốn nói hay không thì giờ ta cũng chẳng hứng thú cùng ngươi trao đổi cái gì nữa.”

Bộ dạng hắn thế này lại àm cho ta ở trên cây cũng sốt ruột.

Nhưng mà sốt ruột cũng chẳng phải có mình ta, hắc y nhân rõ ràng là giấu không được nữa, vội la lên: “Đừng a, ngươi như thế nào lại không biết tốt xấu vậy, ngươi truy vấn ta hai câu ta liền nói mà.”

Bạch y tiên nhân nghe vậy cười nói: “Ngươi lão hắc này, mấy ngàn tuổi rồi mà còn bướng bỉnh như thế, mau nói đi, ta đang chờ nghe đây.”

Hắc y tiên nhân nâng hũ rượu uống một ngụm, thấp giọng nghiêm mặt nói: “Tiểu Bạch, chuyện này ngươi cũng không thể truyền ra ngoài, ta cũng là thời điểm say rượu ngẫu nhiên nghe thấy, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài chúng ta gánh không nổi trách nhiệm đâu.”

Bạch y tiên nhân thấy hắn nghiêm túc, nhưng lại quá tò mò, nói: “Nói mau đi, ta còn có thể đem chuyện này kể ra được sao? Yên tâm đi.”

Hắc y tiên nhân thu lại bình rượu, thập giọng nói: “Ngươi nói xem vì sao Huyền Nguyệt đại nhân vì sao không vui? Nương tử tân hôn này không phải là Linh Lung chuyển kiếp, ngươi nói hắn làm sao có thể cao hứng được?”

Bạch y tiên nhân giật mình, thế nhưng ta so với hắn còn kinh hãi hơn, vậy vì sao Huyền Nguyệt còn cùng nàng thành thân?

“Vậy vì sao Huyền Nguyệt đại nhân lại thành thân với nàng ta? Linh Lung chuyển kiếp giờ ở đâu?”

Hắc y tiên nhân thở dài một hơi: “Linh Lung chuyển kiếp chính là hồ ly trắng Huyền Nguyệt đại nhân nhặt được mang về, lần trước trộm tiên đan của Lão quân, còn xuống nhân gian khuấy đảo làm long trời lở đất, nghe nói Huyền Nguyệt đại nhân cấp cho nàng một cái tên, hình như gọi là Phi Lê???”

Ta từ trên cây nhảy xuống, dùng linh lực biến ra một cây kiếm, chỉ vào hai vị hắc bạch tiên nhân, làm họ sợ tới mức cảm giác say rượu đều tan biến, ta hỏi: “Những gì ngươi vừa nói là sự thật?”

Hai người này bị sự xuất hiện đột ngột của ta làm cho kinh hãi, nhất thời không biết phản ứng lại thế nào, chỉ biết gật đầu.

Ta nhớ lại, trong lòng cuối cùng cũng sáng tỏ.

Khó trách Linh công cùng Linh Lung không còn thân thiết.

Khó trách sau khi Linh Lung trở về Huyền Nguyệt lại buồn bực không vui.

Khó trách Huyền Nguyệt khi nhìn ta lại đau buồn đến như vậy.

Khó trách chàng lại nói luyến tiếc ta.

Phi Nguyệt Cư truyền đến tiếng nhạc trống đinh tai nhức óc, hỉ kiệu đã tới. Ta không thể, ta không thể nhìn bọn họ thành thân, Huyền Nguyệt của ta, đến chết ta cũng không rời chàng đi.

Ta cầm kiếm, hướng về phia Phi Nguyệt Cư mà bay tới. Lại cũng không nghe được phía sau hai vị hắc bạch tiên nhân đang thì thào: “Thượng đế vì bá tánh muốn cùng Hải vực chung sống hòa bình, làm sao có thể tác thành cho mối nhân duyên trăm năm của hai người các ngươi được.”

Bạch y tiên nhân nghe vậy, không khỏi thở dải ảo não nói: “Lão hắc, sự việc ngày hôm này hai người chúng ta không tránh được có quan hệ. Hiện giờ Thiên đình cùng Hải vực sớm đã không còn an lạc như xưa, không bằng ta và ngươi hai người mượn cơ hội tự đến tìm Diêm vương thỉnh tội, cũng coi như xin lỗi Thiên đế.”

## 9. Chương 9: Kết Cục: Chỉ Là Ngàn Năm

Chiến hỏa khiến Đông Hải Đại đế thua trận trước chốn Bồng Lai từ ngày đại hôn lễ hôm đó đã chấm dứt, tam giới hòa bình trở lại đã được hơn bốn trăm năm.

Ta một thân hồng y ngồi ở vị trí dễ thấy nhất trong quán trà lâu, thanh thản nghe thuyết thư nhân\* kể lại chuyện xưa giữa Hoa Lê công tử cùng Linh Lung vào hai ngàn năm trước. Nhân gian, ngàn năm chỉ như một cái chớp mắt, thời gian thấm thoát trôi đi, ta cũng đã trải qua giữa trốn này được ngàn năm rồi.

(\* Thuyết thư nhân: người kể chuyện)

“Dừng! Chuyện già cỗi như vậy rồi còn kể!” Một thanh âm trào phúng truyền đến, ta ngoảng lại nhìn, là một lão nhân quần áo rách nát ngồi trên cửa sổ, trong tay nâng một hũ rượu hồ lô, trên người lão cũng tràn ngập mùi rượu nhưng ánh mắt thì lại vô cùng thanh minh.

Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn quanh trà lâu một vòng, cuối cùng lắc mình tiêu sái ngồi trên bục kể chuyện, buộc hồ lô sau lưng, cười hì hì nói: “Các vị khách quan, nghe lão nhân kể cho các ngươi chuyện xưa về kiếp chuyển thế của Linh Lung.”

Ta tự nhiên hưng trí nhìn người này, lão không phải là phàm nhân, khẳng định là thánh tiên nào đó đang hành tẩu nhân gian đi.

“Một ngàn năm ba trăm năm trước, Huyền Nguyệt công tử ở trong rừng hoa lê nhặt về được một con hồ ly trắng lén trộm tiên đan???”

Chuyện xưa kể đến lúc Phi Lê chuẩn bị phá hôn lễ, lão nhân lại dừng lại, khách nhân đều không nhịn được hỏi: “Lão tiên sinh, Phi Lê cuối cùng có thành công cướp hôn không?”

Lão nhân lắc đầu, uống một ngụm rượu, thở dài nói: “Đáng tiếc thiên hạ người hữu tình nhưng hữu tình cuối cùng lại vô duyên.”

Ta nghe câu này, mí mắt hạ xuống, nâng ly trà lên thổi vào nước trà đã lạnh, nước thanh nhưng chảy qua cổ họng chỉ còn dư vị chát đắng.

Đúng vậy cuối cùng ta cũng xông vào cướp hôn. Chỉ là, thực có lỗi, ta cũng đã quên mất kết cục là như thế nào rồi.

Ta đã quên ngày đó Đông Hải đại đế như thế nào giận dữ, đã quên đi những tiếng nhạc cổ đinh tai nhức óc.

Ta đã quên Huyền Nguyệt như thế nào liều mạng, toàn thân bao phủ một chùm sáng chói lọi, đã quên đi nụ cười cuối cùng với hàng mi hơi hơi rung động của chàng.

Ta đã quên đi nhiệt độ cơ thể chàng dần dần lạnh lẽo cùng với đôi mắt màu hổ phách ấy cùng từ từ nhắm lại trước khuôn mặt đầy hoảng loạn của ta.

Ta chỉ nhớ rõ hoa lê ở Phi Nguyệt Cư, tại nơi ấy chỉ một khắc đều trở nên úa tàn.

Lão nhân ngồi trên đài đứng dậy, hắn lại lôi ra một bầu rượu, giống như say mà lại không say, lắc lắc đầy tiêu sái rời đi.

“Này, lão tiên sinh, Phi Lê và Huyền Nguyệt cuối cùng có ở bên nhau không?” Tất cả mọi người đều không cam lòng hỏi.

Lão nhân dừng lại một chút rồi tiếp tục bước đi.

“Hiện tại tam giới đã yên bình hơn bốn trăm năm, Thiên đế sớm đã cảm nhận được linh hồn của Huyền Nguyệt công tử. Có lẽ duyên phận sắp tới rồi.” Câu chuyện của lão nhân thật khiến người ta chẳng thể hiểu được, nhóm khách nhân đều cảm thấy mạc danh kỳ diệu không rõ ra sao, đang muốn tiếp tục đặt câu hỏi thì đột nhiên từ trên tầng mây chiếu xuống một đạo kim quang sáng chói, lão nhân đột nhiên biến mất giữa chùm sáng đó. Những người xung quanh kinh ngạc đến ngây ra, tất cả đồng loạt quỳ xuống đất cúi lạy.

Xem ra hắn cũng thật chu đáo, câu nói cuối cùng phải chăng là có người phó thác chuyển lời đến cho ta.

Ta một ngụm uống cạn ly trà lạnh ngắt, đứng dậy cầm theo cây trường kiếm màu bạch, yên lặng tách đám người đi ra ngoài, hướng về nhân thế vô tận.

Ta gọi là Phi Lê, là một linh hồ ngàn năm, cũng là một người hành tẩu nhân gian đi tụ hồn người, nhưng ta không phải đi thu thập hồn phách của mọi người, thứ ta muốn tìm chính là linh hồn của một người nam tử đã vì ta mà trồng hoa lê đỏ trước linh sơn Phi Nguyệt Cư một ngàn ba trăm năm trước.

Ta vì chàng mà sinh, cũng muốn vì chàng mà tử.

Ta rốt cục cũng hiểu được, Huyền Nguyệt ở nhân gian luôn mặc hồng y là có dụng ý, ước chừng nói vậy, ta cũng muốn vì người đó chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra.

ššššš HOÀN CHÍNH VĂN ›››››

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/gia-huu-linh-ho-chi-la-ngan-nam*