Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

Table of Contents

# Yên Hoa Tình Ôn Nhu Tâm

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu**Thể loại: đoản văn cổ trang, quân thần, 1v1, sầu não. Edit: Phong VũLúc ta gặp y là vào tháng tư, tháng mà hoa đào nở rộ, miệng y ngâm ngâm tiếu ý khiến ta không dời mắt, từ đó trầm mê vô pháp kiềm chế, năm đó, ta mười bốn, y mười sáu. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yen-hoa-tinh-on-nhu-tam*

## 1. Chương 1: Thượng

Lúc ta gặp y là vào tháng tư, tháng mà hoa đào nở rộ, miệng y ngâm ngâm tiếu ý khiến ta không dời mắt, từ đó trầm mê vô pháp kiềm chế, năm đó, ta mười bốn, y mười sáu.

Rồi mười mấy năm sau, ta khảo công danh, phụ thân từ quan, ta liền thay thế, ít lâu sau, hoàng đế băng hà, y tiếp quản vị trí kia.

Y thành hoàng đế, còn ta là thần tử của y, giúp y xử ý truyện triều chính, đôi khi còn hầu hạ trên giường, y làm ta mê muội, tất nhiên liền vì thế bất chấp mọi thủ đoạn, thay y diệt trừ vật cản, thuận thuận lợi lợi đạt được ngai vàng, trở thành vạn nhân chi thượng.

Y nhận lời ta không ít chuyện, thế nhưng mọi việc ta làm vì y đơn giản chỉ là một câu “Ta yêu ngươi.”

Chỉ là tình yêu niên thiếu bồng bột kia sao có thể khắc sâu vào lòng, hậu cung y luôn nhiều thêm một người, từ ngày ngày đêm đêm cùng nhau giờ cũng chỉ thỉnh thoảng ôn nhu liêu ngữ.

Tình cảm sâu cho mấy cũng mạn mạn biến thành lãnh đạm, ta nghĩ sau mọi chuyện, chẳng còn yêu thương mà chỉ có nghi kỵ cùng tranh quyền đoạt thế.

Ta là trưởng tử Hoa gia, may mắn Hoa gia chỉ có mình ta là con một, trong triều làm quan cũng không nhiều, ngầm tan Hoa gia, thu hồi quyền lực.

Ta tất nhiên đồng ý, yêu y làm ta không muốn y khó xử, mà cũng sợ rằng y ngầm dụng hãm hại.

Quyền lực một chút lại một chút bị thu hồi, hai người nhìn nhau cũng chỉ có nghi kị cùng xa cách, thế nên hậu cung tất nhiên cũng không đi, trừ bỏ vào triều, y không triệu kiến, ta tất nhiên cũng sẽ không diện kiến, dần dà, không đến một năm, lúc đầu vì y mà thâu tóm quyền lực, giờ đây toàn bộ đều bị y thâu tóm lại, một chút cũng không thừa, đều không còn.

Ta trơ mắt nhìn y độc sủng người này rồi người khác, đưa ta vào quên lãng, không lưu tình.

Cuối cùng ngay cả tới binh phù cũng bị y đưa cho tướng quân anh khí trấn giữ biên cương, Hạ Liễu Triêu.

Ta đi mua rượu, Tương gia không còn phồn hoa như xưa, hiện giờ cũng chỉ quạnh quẽo vài ba hạ nhân cùng ta trong căn phòng rộng lớn, dù ngay tại kinh thành thế nhưng tựa hoang cảnh dã thôn, sợ là đều biết Hoa Tương ta thất sủng, không còn một thân quang vinh như năm đó.

Ta vừa uống vừa nghĩ kết cục bản thân, là độc rượu hay ám sát? Thủ đoạn của y ta tự nhiên tường tận, Hoàng Đô Lý kia tâm ngoan thủ lạt là vương tử cũng năm đó bị y ép tới đường cùng, trốn chui trốn lủi, trở thành trò đùa cợt.

Ta giờ đã không còn giá trị lợi dụng, y có hay không ngẫm lại tình xưa sẽ đối ta lưu lại một mệnh?

Rượu vào, đầu óc thanh tỉnh, người gác cổng đến bẩm báo, nói phủ Trương Tử Chiêu tối nay bị khám xét tìm ra chứng cớ phản quốc, toàn tộc xử tử.

Chén rượu rơi trên mặt đất, âm thanh chói tai, ta muốn cười, nhìn bàn tay phát run, cuối cùng liền minh bạch, khó mà vọng tưởng, cũng vô lực vọng tưởng.

Trương gia quyền khuynh thiên hạ, nữ nhân là đương triều quý phi, còn sinh cả hoàng tử. Hiện giờ nói xét liền xét, nói xử tử liền xử tử, người nay a, thật là vô cùng nhẫn tâm.

Biên cương phản tặc là bạn tốt thời thơ ấu của ta, y hẳn là biết, muốn vu phản quốc, ta so với Trương Tử Chiêu tất nhiên hợp lý hơn... Đơn giản là đang cảnh cáo ta, phản bội liền kết cục như Trương gia.

Ta đau đầu suy nghĩ, nhớ tới hắn đối ta tuyệt tình như thế bắt đầu từ lúc nào? Là ngày đó dùng dao giết tân nam sủng của hắn? Hay vẫn là ngày ấy dưới tàng cây chính tay ta chém nữ tử tuyệt diễm thiên hạ kia?

Nghĩ cũng không rõ, mà cũng nguyện không muốn nghĩ.

Người là ta giết, cũng không muốn chống lại y, y cho rằng ta ghen tị đến không biết phân biệt phải trái, kia quân vương vô tình, này ta sớm nên minh bạch. Gần vua như gần hổ, có phải hay không một ngày nào đó ta phản bội, mạng ta liền không còn?

Bên ngoài trời hạ cơn mưa, rượu đã cạn, thức ăn cũng đã nguội, chợt nhớ tới trước đây, lòng dạ con người sao lại dễ dàng thay đổi thế? Ta yêu y a, ta nhìn hồ nước thở dài, tất cả đều cho y, kể cả mạng này...

Lão hạ nhân mang đến ngoại bào, ta tùy tay khoát trên người, chợt thoảng mùi đàn hương, khẽ sửng sốt, chậm rãi nở nụ cười.

Vài năm trước, y nói, yêu nhất là mùi hương trên người ta, ôm vào liền có thể yên giấc.

Sợ là, thật phải dâng mạng cho y.

Mỉm cười khẽ nhấp chung rượu cuối cùng, hoàng thượng a hoàng thượng, quân xử thần tử thần bất tử bất chung a, người sợ là, hận không thể phân thây ta?

## 2. Chương 2: Hạ

Ta được y triệu kiến, sau khi bãi triều, ta tại thư phong, quỳ gối, dập đầu, không dám nâng lên.

Y hỏi ta: “Ngươi cũng biết tội?”

Ta nghĩ nửa ngày cũng không biết mình mắc tội gì, nhưng nếu y đã hỏi lời này khẳng định là muốn ấn ta một tội gì, thế thì tại sao không thỏa mãn tâm ý y, y nếu muốn định tội ta thì khó gì đặt đại một tội danh?

“Thần biết tội.” Ta nói.

“Ha ha.” Y cười lạnh, nụ cười có chút không phù hợp, nhưng ta thật sự cũng không quản nhiều, ta cũng chỉ còn có cái mệnh này, cũng chỉ còn có thể cấp y mệnh này, những thứ khác sợ muốn cấp cũng không cấp nổi.

“Ngươi thành thật nói cho trẫm, ngươi phạm tội gì?” Âm thanh lạnh lùng vang lên, không còn ôn nhu như ngày xưa.

Ta nghĩ, muốn cho mình tội danh gì đây.

Yêu mị hoặc chủ? Này có thể nào a, hoàng đế đã sớm không triệu ta thị tẩm. Có gì để mê hoặc?

Công lao to lớn chèn ép chuá thượng? Này thật là trò cười, ai chẳng biết Hoa Tương ta giờ chỉ còn hư danh. Chỉ sợ một tên khất cái cũng không để ta trong mắt.

Tham tài, coi thường pháp luật? Này cũng không được nha, Hoa gia ta cũng có tài của, bất quá mấy năm nay quyền cao chức trọng nhưng tiền tài chỉ ào ào ra chứ không có vào, hoàng đế như y hẳn so với ta rõ ràng, đồ quý giá nhất trong phủ sợ cũng chỉ còn mấy bảo vật y tặng ta đặt trong thư phòng.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ còn tội danh tư thông với nghịch tặc, đáy lòng thầm thở dài, nói: “Thần biết tội, không nên tư thông nghịch tặc, thỉnh hoàng thượng trị tội.”

Y đã nhẫn tâm, không thuận theo, từ này về sau cũng sẽ bị dày vò. Liền thỏa mãn y đi, này triều đình cao thấp, trong cung ngoài cung chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đủ làm y phiền toái lắm rồi, ta cũng không đành để y thêm mệt mỏi.

“Phanh” một tiếng, chén trà nện lên người ta, mảnh cắt vụt qua da mặt, một vết xước nhỏ, vết thương cũng chẳng đáng kể gì.

“Hảo, hảo...” Người phía trên cực kỳ phẫn nộ, thế nhưng vẫn cười nói: “Hoa Tương, ngươi cũng mau nhận tội nhỉ.”

“Thần chỉ mong toàn thi, thỉnh hoàng thượng thành toàn.” Ta thành thành thật thật nói ra nguyện vọng, cha ta chết sớm, nhưng trong nhà còn mẹ già vẫn ở nơi xa không ai biết, nếu mà người biết ta chết không toàn thi chắc chịu không nổi.

“Giải vào thiên lao.” Y gầm lên.

Bên ngoài thị vệ lôi ta xuống, ta vẫn không dám ngẩng đầu lên, không đành lòng nhìn hắn, ngoài ra còn có, ta sợ... không chịu nổi, tất cả tình cảm đều dành cho người nhưng không được đáp lại, trên đời không còn chuyện gì khó xử bằng chuyện này.

Thiên lao tất nhiên không tốt đẹp gì, ẩm ẩm ướt ướt, lưng ta liền trở đau, ngày xưa còn trẻ có bệnh căn, bình thường sống an nhàn sung sướng cũng không việc gì, nay chỉ vào nhà lao ngốc vài ngày đã đau đến ngay cả mắt cũng mở không nổi. Rất mau ta tìm được một cách có thể giảm bớt đau đớn, lấy độc trị độc, dùng đau áp chế cơn đau, ta rút trâm trên đầu, đâm một nhát nơi eo. Đau đớn phía trước thật sự áp đi cơn đau đằng sau, cân bằng như vậy sẽ không khó chịu nữa. Ta bây giờ cũng không còn vọng tưởng, từng nghĩ hoàng đế có hay không thành toàn ta, trước kia vẫn nghĩ có thể y còn coi trọng ta liền có thể ban thuốc độc hoặc phái người ám sát, hiện tại, sợ là chỉ còn chờ ngày hành hình nơi phố chợ.

Nghĩ đến cũng có chút buồn cười, ta cả đời này vì y cái gì cũng có thể làm, đến cuối cùng, khi chết còn vì y mặc cả sinh tử, hoàn toàn đem thân xác này để y chà đạp.

Hoa gia có con cháu như ta, danh tiếng gây dựng trăm năm qua tất cả đều bị làm sụp đổ, nếu ta được dựng bia mộ, nếu thực sự có bia mộ, chỉ sợ con cháu sau này sẽ đứng trước bia mộ mà phỉ báng ta vài câu.

Nghĩ sau này chết cũng không được an bình, ta lại khẽ cười thầm, như vậy cũng tốt, sẽ không còn tịch mịch, có người nhớ thương, cũng chẳng cần quan tâm vì cái gì mà nhớ thương, dù sao may mắn vẫn có người nhớ tới.

Suy nghĩ một lúc lâu, ngục tốt đưa tới hai cái màn thầu lạnh, ta cũng không có cảm giác đói, liền đưa màn thầu cho một lão gia tôn, ta vận khí cũng không tồi, nhà lao này không biết có bao nhiêu người từng bị ta đưa tới, thế nhưng chỗ ta bị giam bên phải không có ai, còn bên trái lại là một người mù, thần trí cũng không thanh tỉnh, chỉ là nhân vật nhỏ nên không ảnh hưởng gì, nếu hắn mà biết người đưa hắn vào đây chính là ta, chỉ sợ là hận không thể lại đây cắn xé.

Lưng lại đau, năm đó ta vì y ngăn cản một kiếm để lại thương tích, ta không thể không đâm thêm vài vết trâm mới thế nhưng lại trúng nơi từng bị bị thương kia, làm nó càng phát đau, thế là ngay cả việc đâm trâm giảm bớt đau đớn, đâm đâm mãi cũng không còn cảm giác, ta kì thật cũng biết bản thân cách cái chết không xa lắm.

Đầu bỗng nhiên thanh tỉnh, ta hiện tại nếu chết, hoàng đế sẽ không tàn nhẫn đến nỗi lấy xác ta ngũ mã phân thây đi? Ta dù sao cũng không làm việc gì có lỗi với y, tội danh phản quốc y muốn ta cũng đã thừa nhận... Ta đã ra cái dạng này, toàn thi hẳn là không làm khó y đi?

Nghĩ xong liền có chút thoải mái, tâm tình cũng tốt lên, ta cũng có điểm khí lực, đem trâm cài vẫn còn ghim trong bụng rút ra, ta cười cười, đây lẽ nào là hồi quang phản chiếu, phỏng chừng ta chịu đựng cũng không lâu đâu.

Đi đến bên cạnh lao môn, dùng sức gõ gõ cửa, ngục tốt liền đi qua, ta đem hết toàn lực, đối hắn nói: “Ngươi nói lại với hoàng thượng, đời này biết được y, Hoa Tương ta không hề hối hận, nhưng nếu có kiếp sau, ta không mong gặp lại, thỉnh y lưu ta toàn thi.” Nói xong liền ngã xuống, lời cuối cũng đã nói, hoàn hảo, liền như thế ly khai, thật cũng không còn nơi nào để đi. Dù sao cũng sắp qua năm mới, ta chịu đựng đủ rồi, cũng mệt mỏi quá rồi, liền có thể nghỉ ngơi một chút.

Hoàng đế, chúng ta vĩnh viễn liền đừng gặp lại, một chút cũng đừng nên gặp.

## 3. Chương 3: Phiên Ngoại 1

Hoàng đế tâm ngoan thủ lạt không phải hình thành ngày một ngày hai, sự lãnh huyết vô tình nhà đế vương kia đã là thiên tính, hắn vẫn cho là như thế, thẳng đến sau khi người trong lao chết, nơi sâu thẳm tâm hồn tưởng chừng kiên ngạnh lại từ từ rạn nứt...

Y nói, kiếp sau nếu có hi vọng sẽ không gặp lại, người hầu truyền lại những lời này, hoàng đế nghe qua cũng chỉ cười, dọa sợ người đang quỳ phía dưới.

Hắn không nhìn thi thể người kia, hẳn người kia cũng biết hắn sẽ không đi nhìn, nói vậy cũng chẳng còn tâm tư gì với hắn đi? Lưu toàn thi? Vậy liền thành toàn đi, một người đã chết, hắn như thế nào có thể để thiên đao vạn mã dày xéo lần nữa.

Biết được tin người nọ chết là vào ban đêm, hoàng đế liền trằn trọc không ngủ, chợt nhớ tới năm đó gặp y như thế nào, là y ngu xuẩn hay si tình? Hắn cũng không nhớ có biết bao nhiêu người vì hắn làm mọi chuyện giúp hắn leo lên vị trí hoàng đế này, trong đó y quả thật góp không ít công lao. Y kỳ thật cũng chỉ là ghen tuông mở mịt, hoàng đế từ từ suy nghĩ, nếu y không cố chấp đến vậy, liền ngày tháng bọn họ vẫn có thể bên nhau, nếu y cưới tiểu thư nhà Lưu Nguyên soái nối dõi tông đường, như vậy thiên hạ liền hoàn toàn bình định trong tay y, chính là y cố tình tranh giành, như thế nào sau nhiều năm nhẫn nhịn, lại cố tình việc này không nhẫn.

Hoàng quyền chính mình nhất định toàn bộ phải nắm trong tay, nếu y gây trở ngại, liền loại trừ y, y không nên dùng binh quyền trong tay uy hiếp... thực không nên.

Kỳ thật, bọn họ có thể bên nhau lâu hơn, y sao lại không hiểu chuyện này? Hoàng đế miên man suy nghĩ, bỗng cảm thấy chua xót, bản thân là đang tiếc nuối sao? Hình như không phải thế...

Dương Thượng Hổ bị tróc nã, đứng giữa triều nhìn văn võ bá quan cười lạnh, phun một ngụm máu mà nói: “Hoa Tương quả thật có mắt như mù, yêu đến đần đần độn độn...” Một tướng quân huy hắn một chưởng, làm cho hắn phun máu tươi tung tóe.

Hắn bị tha xuống, Dương Thương Hổ quát to: “Khang Diệp, ngươi sẽ không chết tử tế, ngươi sẽ không chết tử tế, Hoa Tương quả thật là một đứa ngốc, đứa khờ, như thế nào lại hao tổn tâm tư với loại như ngươi... Khang Diệp, hắn vì ngươi không biết đã hại bao nhiêu người chết ngươi có biết hay không...”

Sau câu kia hoàng đế kinh ngạc, lại làm như không có việc gì, nói: “Còn có việc phải tấu không?”

Dương Thương Hổ do chính hoàng đế hành hình, hắn ngồi ở nơi cao cao nhìn xuống người thân tàn ma dại quỳ phía dưới, thần tình thanh đạm, khóe miệng còn mang tiếu ý, vân đạm phong thanh, quan lại bên cạnh ai cũng không dám hé răng, ánh mắt kia của hắn từ lâu đã không còn ai dám nhìn.

Tới giờ hành hình, Dương Thương Hổ thì thào tự nói: “Ngốc huynh đệ a, đều nói ngươi cứ theo ta, ngươi đã sớm biết hắn sẽ không tha cho ngươi, thế mà ngươi còn cứu hắn... Thật là khờ a, thật khờ a, trên đường hoàng tuyền đừng sợ, ca ca sẽ tìm ngươi, chúng ta uống rượu, ngươi cũng đừng khóc...”

Hoàng đế nhíu mày, nhìn phía dưới, âm thanh lanh lảnh của thái giám: ” Đã tới giờ ngọ, lập trảm...”

Đao phủ vung giao một nhát, đầu rơi xuống đất, trên đời này, liền mất đi một mạng người, cũng chẳng có gì đáng tiếc, trên đường hoàng tuyền, có người làm bạn uống rượu... Thật sự là một chuyện cao hứng a.

Ám vệ cấp báo, quỳ phía dưới ấp a ấp úng, không dám nói lời nào.

Hoàng đế mỉm cười: “Nói.”

Một chữ thế nhưng lại làm cho người quỳ dưới đất kia khẽ run rẩy, nói: “Thủ hạ tra ra, Dương Liễu công tử chính là nghĩa tử của vương phi Khởi vương, Khởi vương phi từng cứu một nhà bọn họ...”

“Khởi vương?” Hoàng đế hỏi.

“Dạ.” Ám vệ trọng trọng dập đầu trên đất, xuất huyết.

Khởi vương? Chính là Khởi vương đã giết mẫu phi của hắn?

Ám vệ đã điều tra sẽ không sai sót, như vậy kết quả điều tra lần trước là sai lầm bọn họ đã không dám báo lại, chuyện này a, thật sự là không được sai sót, Dương Liễu a, hắn lại có thân thế phúc hảo như thế, tài nghệ cũng không tệ, lúc hắn còn là nam sủng, còn muốn đứng đầu triều đình, không nghĩ tới... lại là nghĩa tử của Khởi vương phi.

Hoàng đế khẽ nhắm mắt ỷ trên ghế, hương khí từ chiếc ghế cứng rắn thoang thoảng, hắn cảm giác đầu có chút đau đớn, phất phất tay, nói: “Lui ra.”

Thái giám tổng quản được triệu vào, hoàng đế khẽ xoa trán nói: “Đêm nay, ngươi nhìn xem Hoa Tương còn trong Cực điện hay không? Nếu còn nghị sự thì đừng vội gọi hắn, lát hãy gọi hắn tới dùng bữa cùng ta.”

Lão thái giám vẫn khom lưng không hề nâng đầu, lại nghe người phía trên quát lớn: “Còn đứng đó làm gì, không mau đi.”

Lão thái giám chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hoàng đế, chỉ thấy y nhắm mắt xoa xoa trán một dạng mệt mỏi vô cùng, lời nói bên miệng lại nuốt xuống, không dám trả lời.

“Ngươi, nô tài này...” Hoàng đế mở mắt, trong ánh mắt sắc bén kia tràn đầy phẫn nộ.

Lão thái giám như lâm vào lạnh giá, tựa hồ ngay cả đầu lưỡi cũng đông cứng, hắn nỗ lực mấp máy miệng nói: “Hồi bẩm hoàng thượng, Hoa Tương... Người đã không còn...”

## 4. Chương 4: Phiên Ngoại 2

Hoàng đế đang say sưa trên tháp cùng hoàng hậu, thám tử hắn phái ra lại trùng hợp bẩm báo giờ này, hai tay dâng ra một bản tấu kết quả tra xét.

Đầu tiên là đại thái giám ở ngoài cửa gọi nhẹ, ban đầu hoàng đế cũng không muốn phản ứng, trong lòng, mỹ nhân trong ngực mặt mày diễm lệ, nếu là nam nhân đều sẽ không bỏ qua lương thần mĩ cảnh này, nhưng vừa nghe là tin tức từ Hoàng Đô Tây thành đưa tới, hoàng đế buông lỏng cánh tay, hôn nhẹ hoàng hậu, xuống tháp.

Thám tử cất giọng bẩm báo: “Tiểu nhân ở... Tương gia phủ thấy được vật này trong thư phòng...”

Hoàng đế tiếp nhận, chưa kịp xem liền cảm thấy đầu có điểm đau, khàn khàn giọng nói: “Trình Đức, thắp thêm đèn.”

Đại thái giám liền nghe lệnh, cung nữ đem ngọc lưu ly thắp đèn lên.

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào bản tấu, mặt trên là bảy chữ cững cáp: Giang Li chi nữ, tất sát.

Chữ kia vô cùng quen thuộc, vừa phóng đãng lại mang nét thu liễm, là nét chữ của thiên hạ đệ nhất trạng nguyên Tương gia, hoàng đế cúi đầu mệt mỏi hỏi: “Ai là Giang Li chi nữ?”

Thám tử cùng đại thái giám đều yên lặng không nói.

“Mau nói, ai là Giang Li chi nữ?” Hoàng đế hỏi lại, đầu có chút phát lạnh, hắn dùng tay xoa xoa, đại thái giám cầm khăn tới, lại bị hắn vứt đi, hoàng đế không kiên nhẫn hỏi lại: “Nói cho trẫm, ai là Giang Li chi nữ?”

Giang Li là ngũ bộ tuần phủ, người của Lập vương, năm đó hắn là một trong những trở ngại lớn nhất, bất quá hắn vẫn bị diệt trừ, Lập vương cũng bởi vậy mà bại.

Đại thái giám quỳ xuống, cắn răng nói: “Hoa gia năm trước chỉ giết hai người, một là Dương Liễu công tử, người còn lại là Hoa quý phi.”

Hoàng để khẽ cười, cả Loan Phượng điện nhất thời âm phong dầy đặc, “Hoa quý phi? Ha ha... Hoa gia cho rằng nàng là con gái của Giang Li?”

Hắn cười thành tiếng, hai người phía dưới chỉ biết cúi đầu, không dám lên tiếng, mồ hôi thấm ướt cả xiêm y.

Hoàng đế dựa trên tháp, cười nói: “Trẫm sao lại không hề biết, một người là người của Khởi vương, một người lại là người của Lập vương, bọn họ đều có huyết hải thâm thù với trẫm a, Hoa gia này cũng thật thiếp tâm đi, không nói tiếng nào, đều thay trẫm giải quyết.”

Trình Đức cúi đầu, vùi mặt trên đất, không dám nói lời nào, biết nói gì đây? Nói hoàng đế ngày đó không thèm để ý tới Hoa Tương, Tương gia làm sao nói được? Lời này hắn không dám nói, nói lời này xong, mạng già của hắn liền mất a....

Loan Phượng điện chớp mắt đã chìm vào tĩnh lặng, cung đăng lay động, khinh sa mạm mạn tung bay, dường như làm ánh đèn trở nên nhạt màu.

“Trình Đức, ngươi nói cho trẫm, làm sao phát hiện Dương Liễu là nghĩa tử của Khởi vương phi?” Âm thanh hoàng đế phá vỡ sự yên lặng.

Trình Đức ngẩng đầu, không dám lau mồ hôi trên trán, nói: “Khởi bẩm hoàng thương, là do, là do... thư đồng của Dương Liễu tố giác...”

“Thư đồng a?” Hoàng đế khẽ gõ trên sườn tháp, mạn mạn suy nghĩ, nói: “Hoa Tương vừa chết, mọi chuyện liền phơi bày, thế nhưng sao trước đó lại tra không ra?”

Lời hoàng đế hỏi, người phía dưới không ai trả lời, tiếp tục cúi đầu, nói: “Nô tài không biết.”

Hoàng đế mặc cho bọn họ cúi đầu, chính mình suy xét hết thảy, sau một lúc, cười thành tiếng, nói: “Các ngươi lui ra đi, trẫm phải hảo hảo ngẫm lại a, Hoa Tương này, không hổ là trời sinh tài năng, ngay cả khi đã chết, cũng không quên dày vò một số người còn sống...”

## 5. Chương 5: Phiên Ngoại 3

Hoàng đế nhìn vào hư không nơi cung điện xa hoa, một bàn tay ấn trên trán trầm tư, mùi thuốc sắc đen đặc trong bát sứ trắng, tỏa ra từ khay đang được Trình Đức bưng, sau khi chờ đợi một nén hương nhịn không được nhắc lại một lần nữa: “Hoàng thượng, người nên dùng dược.”

Hoàng đế ngoảnh mặt làm ngơ, ngón áp út tay trái gõ đều đều trên bàn, Trình Đức không dám nói nữa, lui hai bước, cúi người chờ đợi sai bảo.

“Trình Đức, ngươi nói xem, Hoa Tương là đang nghĩ cái gì?”

Hoàng đế ngẩng đầu, ôn hòa nói, trong mắt còn mang ý cười.

Hoàng đế càng ôn nhu, Trình Đức càng cảm thấy không khí xung quanh mình càng trở nên lạnh lẽo, lạnh đến nối chân hắn như nhũn cả ra, tựa như bị tảng đá ngàn cân đè lên, hắn cúi thấp đầu nói: “Nô tài không biết.”

Đáp lại là thanh âm hoàng đế, “Ân.”

Trên điện lại chìm vào tĩnh lặng, cung đăng chập chờn, là một trận gió thổi qua, làm ngọn đèn kia chợt tắt.

Hoàng đế nhìn chằm chằm ngoài cửa, thế nhưng vẫn chỉ là hư không, khóe miệng nở nụ cười tràn ngập đau thương, cả người như trầm xuống, làm cho người khác khó nắm bắt tâm tư.

Trình Đức ngẩng đầu, thật cẩn thật lựa lời nói: “Hoàng thượng, nô tài đi đóng cửa?”

Hoàng đế lại nói: “Ngươi nói thử xem, hắn đêm nay có đến không?” Hắn không nhìn Trình Đức, đứng lên, đi đến cánh cửa, dường như đang tìm kiếm gì đó, hỏi: “Ngươi nói Hoa Tương đêm nay có tới không, hôm nay là đủ bốn bảy ngày, hắn có tới gặp trẫm không?”

Trình Đức kinh hoảng vội quỳ xuống, đặt vội bát dược trên mặt đất, thuốc tràn khỏi bát loang lỗ trên mặt đất, hoảng loạn nói: “Hoàng thượng... Hoàng thượng...” Mỗi lần kêu liền vội lau nước mắt nước mũi trên mặt.

“Không biết hắn có tới hay không, trẫm đã chờ hắn bốn mươi bảy ngày rồi.” Hoàng đế thở dài: “Ngươi nói hắn vì trẫm như thế, trẫm lại đối hắn như vậy, hắn có chịu đến gặp trẫm hay không?”

Trình Đức đang dập đầu, nghe xong lời này, nước mắt tèm lem trên mặt nói: “Hoàng thượng, Hoa Tương đã chết, người cũng đừng... người cứ coi như đã chết đi.”

Hoàng đế cười, huyệt thái dương nhức nhối, hắn ấn trán, ngồi trên bậc cửa, nhìn hoàng cung xa xa chìm vào đêm tối nói: “Trẫm thật không nghĩ chân tướng mọi chuyện lại tra ra sau khi hắn chết, có lẽ Hoa Tương không nghĩ đến a, ngươi coi, hắn đã chết vậy mà lại gây áp lực cho trẫm đến vậy, kêu trẫm làm sao quên cho được? Hắn không nói gì với trẫm, trẫm lại nghĩ hắn làm sai, chết liền cứ chết đi, thế mà hắn chết rồi lại nói với trẫm hắn không làm sai gì cả, kêu trẫm làm sao chịu được đây?”

Hoàng đế thở dài: “Trên đời này, hiểu trẫm sợ là chỉ có hắn, cho nên, cho dù người có chết, cũng biết cách làm cho trẫm khó chịu, hắn này không phải muốn chết đâu, hắn đây là muốn dùng cái chết mà trừng phạt trẫm.”

Đột nhiên năm đó xuất hiện trong đầu hoàng đế, hắn nhớ rõ đôi mắt trong trẻo của tiểu hài tử trong bữa thọ tiệc nơi Hoa phủ, Hoa Tương kia còn bày ra bộ dạng ngâm thơ, tùy hứng múa một khúc vũ kiếm, hắn cười đem ngọc bội thưởng cho y, y lại đỏ mặt, hoàng đế khi đó liền cảm thấy, hài tử này thực thanh tú, cũng rất thú vị.

Rồi đến khi y đậu trạng nguyên, hắn hỏi y muốn cái gì, người kia liền nói: “Ngươi.” Lập tức đưa cho hoàng đế danh sách binh bộ, nói: “Ta muốn ngươi, mà ngươi muốn nó, ta sẽ giúp ngươi lấy.”

Người nọ thực không thất tín, những năm qua, từ trên xuống dưới đều do y giúp hắn đoạt lấy, từ tiên hoàng lận sắc đến huynh đệ âm hiểm hay cả những triều thần giảo hoạt, tất cả đều do y xử lý.

Cho đến cuối cùng, những thứ hoàng đế muốn y đều đoạt được, người kia thanh lệ điều tra giết mấy người, hoàng đế lại nghĩ y vì hắn thú hoàng hậu nên mới oán trách.

Y chưa làm gì thế mà hoàng đế lại ra tay trước, từng bước thu hồi quyền lực, không nghĩ tới y lại thành thành thật thật, không oán không trách dâng hắn từng chút từng chút... một lần rồi lại một lần, hồn hồn nhiên nhiên, đến khi y chết tại thiên lao.

Nghĩ đến đây, đầu hoàng đế đau đến lợi hại, hắn liền đập đầu mấy cái vào khung cửa, hoàng đế đưa mắt nhìn xung quanh, nói: “Ngươi muốn ta ra dạng này sao? Hoa Tương, ta chết cùng ngươi được không? Ngươi muốn ta làm gì? Ta là chủ giang sơn, ta phải đối xử với ngươi thế nào?”

Không ai trả lời hắn, Trình Đức đầu vùi trên mặt đất, hắn quỳ dưới sàn, động cũng không dám động, hắn biết lúc này hoàng đế cũng không cần hắn há miệng.

Đêm, từ từ, từ từ vô tận....

Sắc trời tờ mờ sáng, hoàng cung thênh thang vang tiếng chuông, du dương lại xa xôi.

Hoàng đế thở dài, đầu tựa vào khung cửa, đối Trình Đức đang quỳ, nói: “Hắn không tới, không tới nhìn trẫm.”

Trình Đức chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt xanh đen, nói: “Hoàng thượng, thay y phục thôi, đến giờ thượng triều.”

Hoàng đế đứng lên, lảo đảo một bước mới đứng vững, nói: “Trình Đức, Hoa Tương nhìn trẫm chết sẽ vui không?”

Trình Đức đang vội đứng lên, nghe như thế, người cũng sững sờ.

“Đấy có lẽ là điều hắn muốn.” Hoàng đế từng bước từng bước đi lên, đi được vài bước lại gục xuống, Trình Đức muốn đi lên đỡ, hoàng đế lại tự mình đứng lên, hắn sửa lại long bào, tiếp tục đi về phía trước: “Hoa Tương, ngươi muốn thắng trẫm, mơ tưởng, trẫm vĩnh viễn là trẫm, người đừng hòng thắng được trẫm.”

Hắn đi về phía trước, hướng về phía thâm cung nội viện thăm thẳm vô chừng kia, miệng thì thào: “Ngươi đừng hòng thắng được trẫm...”

Mưa, từng giọt từng giọt rơi xuống, rồi thấm vào mặt đất lạnh như băng, liền đó vô tung vô ảnh.

Trình Đức nhìn mưa bụi giăng giăng ngoài trời, nhẹ giọng nói: “Mưa rồi.”

Một cơn gió, thổi đám lá cây rơi rụng, trong thượng điện, Trình Đức tựa hồ có thể nghe được tiếng cười sảng khoái năm đó, một người minh lượng hơn người một người lại thấp trầm, thế nhưng lúc này, chỉ còn nghe được thanh âm nức nở, một tiếng rồi một tiếng, buốt giá nhân tâm mênh mang vô tận

## 6. Chương 6: Phiên Ngoại Bốn

Hoàng đế tới bãi tha ma, thị vệ đào bới nấm mồ, tìm không được thi thể Hoa Tương.

Lật tung bãi tha ma, bạch cốt xếp thành núi, mùi thi thể thối rửa ngập trời, hoàng đế vẫn điềm tĩnh đứng phiá ngoài, nói: “Tìm không được, các người bồi cùng, tự mình lo liệu.”

Bọn thị vệ cúi đầu, không nhiều lời, ngay cả tất cả quạ đen cũng bay đi, tiếp theo hai thái giám cũng xuống giúp, dốc lòng đào bới đống xương trắng, hy vọng có thể tìm ra Hoa Tương.

Chết? Không chết? Hoàng đế suy tư, gió nhẹ thổi qua, làm mùi ghê tởm có thể khiến người ta buồn nôn từng đợt lại từng đợt bay tới, thế nhưng mặt hoàng đế cũng không biến sắc, người hầu ngay cả thở cũng không dám.

Đến trưa, hoàng đế vẫn như cũ không nói lời nào, lúc này trong bãi tha ma chạy tới một đứa nhỏ, đưa tới cho hoàng đế một phong thơ.

Hoàng đế nhìn nét chữ mạnh mẽ hữu lực “Khải”, cười cười, cúi đầu cười đến cực kì khó coi: “Ai đưa ngươi cái này?”

Đứa nhỏ nói giọng địa phương: “Tiên sinh có nói qua, nếu như một ngày thấy rất nhiều người đào bới bãi tha ma, liền đem vật này giao cho người đứng đầu.”

“Vị tiên sinh ấy tên gì?” Hoàng đế hỏi.

“Là Hoa công tử.” Đứa trẻ nâng mắt nói: “Hắn còn nhắn với ta nói với công tử không cần tìm thi thể hắn, hắn đã sớm cho người thiêu thi thể thành tro rồi, mang đến nơi người không tìm thấy.”

Hoàng đế nghe xong lùi nửa bước, cười to vài tiếng, đứa trẻ lui ra, nhìn hắn một cái liền chạy xuống chân núi.

“Ngừng.” Hoàng đế hạ lệnh, lên xe ngựa, dùng khăn lau đi vết máu trên khóe miệng, đối Trình Đức quỳ ngối phía trước hắn nói: “Hoa Tương của chúng ta a, cũng thật khó lường...”

“Hoàng thượng...” Trình Đức cúi đầu, nhìn sắc mặt hoàng đế, xanh mang chút tím tái, “Ngài ít nghĩ một chút, cứ để mọi chuyện qua đi...”

“Sao có thể a...” Hoàng đế xoa trán, khóe miệng có chút ấm áp, hắn cầm khăn lau, đầy tay đều là vết máu, hắn không nhìn, nói: “Y không muốn buông tha ta, ta làm sao muốn buông thì buông, ngươi nhìn đi, ngay cả thi thể cũng không muốn lưu lại, đến cùng đã tính trước được ta nhất định sẽ hối hận.”

“Trình Đức...” Hoàng đế mở mành che, nhìn bãi tha ma nằm ở phía xa nói: “Hắn biết ta thương hắn, vẫn biết...” Quay đầu lại, ánh mắt đặt trên ghế nói: “Ta còn không biết thế nhưng hắn lại biết, hắn hiện đang trừng phạt ta, hắn dùng cái chết của hắn nói cho ta biết khi còn sống hắn yêu ta như thế nào, rồi cũng dùng cái chết ấy nói cho ta biết hắn không còn thương ta nữa.”

Trình Đức nhìn khóe miệng hoàng đế tràn đầy máu, vội lấy khăn khác thấm máu, thả điều phất trần xuống bàn,bình tĩnh nói: “Hoa Tương cái gì cũng biết, hắn cũng biết hoàng thượng sẽ hảo hảo sống, hắn làm như vậy là không muốn hoàng thượng nhớ hắn.”

“Phải không?” Hoàng để mở mắt, tựa tiếu phi tiếu: “Hoa Tương sao lại lương thiện đến thế?”

“Hoa Tương yêu ngài.” Trình Đức cung kính nói.

“Như thế, “ Hoàng đế lẳng lặng nhớ tới dĩ vẵng, cười thành tiếng: “Hắn chính là cái gì cũng làm cho ta.” Mắt nhìn đến lá thư trên bàn, khóe miệng tươi cười cũng tắt, hắn nói: “Hắn viết cái gì?”

Trình Đức không nói gì, hoàng đế phất tay cho lui.

Buổi chiều, vừa vào cửa cung, hoàng đế trong xe kịch liệt ho khan, Trình Đức xốc mành, thấy hoàng đế đang dựa đầu trên bàn nhỏ, trên miệng máu từng giọt từng giọt rơi xuống nơi thảm trắng như tuyết...

“Hoàng thượng...” Trình Đức kinh hô, vội vàng quay đầu lại hét lớn: “Mau gọi thái y...”

Thử sinh vô hối, lai sinh bất kiến...

Trên thư thoáng nhìn, chính là một câu không thừa không thiếu.

## 7. Chương 7: Phiên Ngoại Năm

Hoàng đế lâm bệnh, thái y thú thủ vô sách, tâm bệnh trị bằng tâm dược, dù cho y thuật có cao siêu, dược vật có trân quý cũng trị không khỏi.

Dược hoàng đế uống xong, cũng liền nôn ra, ẩn ẩn mang theo chút tơ máu, thuốc này cuối cùng cũng là không uống được.

Thái hậu ngày ngày đến, nhìn hoàng đế như vậy khóc ướt không biết bao nhiêu khăn lụa, nhưng hoàng đế ngày một ngày suy yếu, thật vất vả có được giang sơn, thế nhưng lại không giữ được.

Hoàng hậu thân hoài thai, mang bụng đứng bên cạnh chăm sóc hoàng đế, muốn giúp y nhìn hoàng tử mà có sinh khí hơn, ngay cả thái phó hoàng đế vô cùng kính trọng đang ẩn cư cũng tới khuyên giải, hắn nói, hoàng thượng, người đã qua đời, ngài sớm nên hiểu, cần gì phải khổ sở như vậy, trước đều đã nhẫn hiện tại lại nhẫn không được.

“Thái phó, hắn đang trừng phạt trẫm.” Hoàng đế ỷ trên long tháp, khóe miệng tươi cười đạm nhạt, thiên chi kiêu tử cho tù có tiều tụy vẫn là một cổ uy nghi bức nhân tâm.

“Phạt, cũng đã đủ rồi.” Thái phó sau một lúc lâu yên lặng, nói.

“Không đủ.” Hoàng đế nói, “Trẫm còn sống, hắn sẽ không vừa ý.”

“Trẫm, từng nhìn hắn bức cung, kia sa trường giết người hơn ba mươi năm Sở tướng quân, ngươi cho dù một đao một đao đem thịt hắn lóc xuống hắn cũng không rên một tiếng, thể nhưng chỉ cần y vào bên trong một giờ, lão tướng quân sẽ khóc rống, cái gì cũng đều nói cho y, chỉ cầu chết, ngay cả người trong tộc chết sống cũng không quản.” Hoàng đế ho khan vài tiếng, lại lấy qua một quyển tấu chương, cầm lấy bút viết vài chữ, đầu cũng không nâng thản nhiên nói: “Thái phó, trẫm nếu không theo ý nguyện hắn càng làm trẫm đau lòng, nếu người chết là trẫm hiện giờ xem ra còn tốt hơn, không lưu lại thi thể, ngay cả tưởng niệm cũng không muốn, trẫm nếu không bệnh, cũng không biết hắn sẽ còn làm cái gì kinh hỉ nữa không.”

Thái phó bình thường vẫn vô cũng ôn nhã ngẩng đầu, thở dài: “Hoa Tương nhìn nhu nhuyễn thế nhưng thái độ làm người cũng thực cương dịch, thà làm ngọc vỡ....”

Hoàng đế cười cười, ngẩng đầu: “Nay giang sơn ngàn dặm của trẫm không thể rơi vào tay người ngoài...” Hắn nói: “Thái phó. trẫm đành phải nhờ người...”

Thái phó kinh ngạc, nhìn ánh mắt tự tiếu phi tiếu của hoàng đế đang bán nằm.

“Hoàng hậu cũng sắp sinh, trẫm phỏng chừng... khụ khu...” Hoàng đế lấy ra khăn, nhổ ra uế vật trong miệng, uống vội chén trà bên cạnh, tiếp tục nói: “Trẫm phỏng chừng không sống tới khi đó, là nam hài thái phó liền giúp đỡ hắn, cho dù có chuyện gì xảy ra, vô luận hoàng hậu như thế nào cũng phải giữ lại đứa con trong bụng kế thừa giang sơn trẫm.” Ánh mắt hắn hiện lên tia ngoan độc, ngẩng mặt lại là nét vân đạm phong thanh.

Thái phó vội đứng lên, hô: “Hoàng thượng...”

Hoàng đế khoát tay, “Trẫm lấy mệnh này bồi hắn, không tất yếu giang sơn này cũng phải bồi...” Hắn tiếp tục cầm bút phê tấu chương mặc cơn ho không ngừng.

“Hắn sẽ không đối với người như thế, hoàng thượng, ngươi không cần...” Thái phó nhìn nét cười trên miệng hoàng đế, lời kế tiếp cũng không nói ra được.

“Hắn là người thế nào, thái phó rõ ràng hơn trẫm, hắn trước kia vì trẫm làm không ít chuyện, chính là, người xem đi, hắn chết cũng làm việc này.”

Hoàng đế đem tấu chương ném xuống đất, trong ngực kịch liệt phập phồng: “Hắn nếu vì trẫm, sẽ nói với trẫm...nói với trẫm kiếp sau gặp lại, thế nhưng trẫm tìm hắn hắn lại phái người nói cái gì kiếp sau không gặp lại... Lời nào nên nói, lời nào không nên nói hắn đều nói, nào là yêu thương hắn nói trước kia đều là lừa ngạt trẫm...”

Hoàng đế đem tấu chương trên giường toàn bộ hất xuống đất, tay áo phất phơ, tóc dài rối loạn, cung đăng ảm đạm lung lay đến quỷ mị.

Hắn kịch liệt ho khan, nâng lên gương mặt gầy yếu thở gấp nói: “Thái phó, ngươi nói cho trẫm, hắn còn yêu trẫm không?”

Thái phó không nói gì, trong mắt chỉ có bi ai...

“Hắn muốn bức tử trẫm,” Hoàng đế khóc thành tiếng: “Thái phó, hắn nghĩ muốn bức tử trẫm, hắn không thương trẫm, hắn muốn bức tử trẫm...”

Hoàng đế khóc như một đứa nhỏ, nước mắt chảy trên khuôn mặt tái nhợt, gương mặt vặn vẹo: “Hắn không thương ta... Hắn nói nào là đã yêu đến tận cùng, hắn không còn yêu ta nữa, vĩnh viễn cũng không muốn gặp ta, vĩnh viễn...”

Máu tươi trong miệng tràn ra, tiên diễm vô cùng thấm trên long bào, hoàng đế tựa trên gối, “Thái phó, trẫm mệt mỏi rồi, trẫm sợ hắn còn sống thế nhưng một lần nữa nói với trẫm cái gì yêu trẫm nhiều rồi hiện tại không còn, trẫm chịu không nổi, trẫm chẳng màng, nguyện hắn đã chết thật thì tốt hơn.”

“Hoàng thượng,” nét mặt thái phó lạnh lùng: “Hoa Tương vì ngài làm đều là trách nhiệm của thần tử, ngài suy nghĩ quá nhiều, nếu Hoa Tương đã chết nghĩ muốn cùng ngài cầu xin cái gì cũng là hắn quá mức tham lam, hoàng thượng cho dù tru di cửu tộc hắn chết cũng không sáng mắt, cũng không thể đối ngài như thế, hoàng thượng, hắn đã liệu định ngài hạ không được nhẫn tâm này... Ngài sao lại...”

“Thái phó,” Hoàng đế đánh gãy lời y, ho khan cười nói: “Hoa Tương khi còn sống không thích người, cái này, sợ là dưới đất cũng hận người.”

“Thái phó, ngươi nói, trẫm tâm không đủ ngoan độc,” hoàng đế lau vết máu trên miệng: “Trẫm phát hiện trẫm thương hắn, hắn cũng biết, cho nên dù biết rõ hết thảy đều là hắn tính kế, trẫm cũng liền rơi vào bẫy.”

“Hoàng thượng, thần đi gọi thái y.” Thái phó nhìn hắn mặt không huyết sắc nói.

“Không, thái phó, trẫm chống đỡ một ngày rồi một ngày, trẫm đem chính mình cấp hắn, nhưng giang sơn này vẫn phải do tử tôn của trẫm, trẫm không thể thua hắn, hắn sẽ xem thường trẫm.” Hoàng đế mệt mỏi cười: “Ngươi lui ra đi.”

Thái phó giơ tay lên, khom người, “Thỉnh hoàng thượng cân nhắc.”

“Thái phó, không cần thiết, coi như trẫm trả lại những gì hắn làm cho trẫm, mà trẫm muốn đi còn là do hắn vì trẫm làm không ít chuyện.” Hoàng đế vung tay cho người lui, trong khoảnh khắc cửa đóng lại, hắn nghe được tiếng thì thầm từ hoàng đế: “Người đừng nhẫn tâm như vậy, ta chịu không nổi...”

Canh ba, tiếng chuông ngân dài trên cung điện xa hoa, âm thanh thái giám vang vọng: “Hoàng thượng băng hà... Hoàng thượng băng hà...”

“Hoa tiên sinh, hoàng thượng đã chết.”

“Ân.” Nam nhân nằm trên ghế trúc thản nhiên đáp.

“Ngài cảm thấy...”

“Sợ là chết thật rồi...”

“Hoa tiên sinh...”

“Ân...”

“Ngài còn thương hắn sao?”

“Là yêu a.”

“Kia...”

“Cũng hận a, suốt đời suốt kiếp, ngươi không thấy đây vẫn lầ kết cục tốt nhất của chúng ta sao, ta thương hắn a, ta không muốn kiếp sau gặp hắn ta còn hận hắn, đây là việc cuối cùng ta làm vì hắn.” Nam nhân thở dài nói, nhìn mặt trời đã ngã về tây, mỉm cười.

Đây là ôn nhu cuối cùng dành cho ngươi, hoàng thượng của ta.

Tan hát

Tan hát

Đây là SE ta edit đầu tiên.

Một lần tình cờ đọc được tên truyện, thấy lạ lạ mà cũng hứng thú, thế là lên wattad đọc bản QT. Vì là đoản văn nên đọc cũng nhanh.

Nói thật edit văn phong cổ rất cực, kể cả còn sợ là làm hư văn phong của Không Mộng, ta cũng chém khá nhiều nên sợ sai sót. Hi vọng sau khi ai đọc được đoản văn này biết dịch sẽ dịch lại bộ này. Hoặc nếu đã đọc qua trước đó thấy sai cũng nhắc nhở ta.

Nói tới khi edit truyện, đọc nhiều khúc mà không muốn tiếp tục edit nữa. Bởi vì đau lòng quá mà TT^TT.

Hi vọng mọi người đọc truyện vui vẻ (chắc không nổi đâu =v=)

Cuối cùng, ta muốn hỏi mọi người, nếu là Hoa Tương, mọi người có cho hoàng thượng gặp lại hắn ở kiếp sau không?

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/yen-hoa-tinh-on-nhu-tam*