Chi Viên

Table of Contents

# Chi Viên

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Giới thiệu** Thể loại: ngôn tìnhđoản vănTrong cuộc sống của cô dường như mọi chuyện đều không theo ý của cô, lấy hôn nhân làm ví dụ cô  cũng chỉ chọn một người thích hợp nhất để gả mà thôi. |

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chi-vien*

## 1. Chương 1: Sơ Kiến

Mấy ngày nay mặt trời chói chang, nóng vô cùng cực.

Vừa mới vào hè, Hướng Châu Sênh đã chẳng muốn nhúc nhích gì nữa.

Suốt từ sáng tới tối, cô chỉ thích nằm yên trên cái ghế trúc rộng rãi, mấy thanh trúc được đẽo gọt sơ sài cột lại với nhau, vốn được quét một tầng nước sơn, nhưng lớp sơn này đã bong ra từng mảng từ thuở nào, trên bề mặt bị mài cho bóng loáng, lộ ra từng đường vân khô khốc.

Hàm Sương chế giễu cô, nói rằng chỉ có mấy bà già ở quê mới thích nằm cả ngày như thế, cô còn trẻ, tay chân khỏe mạnh, vậy mà cứ nằm ì trên ghế y như kẻ liệt giường.

Hướng Châu Sênh chẳng thèm để ý đến cô ta.

Cô ghét nhất là người ta lôi chuyện ở quê ra nói.

Cho dù là đang nói chuyện tốt hay chuyện xấu, chỉ cần người khác mở miệng nhắc đến "ở quê" hoặc là nói đến "con nhóc nhà quê", cô đều cảm thấy người ta là đang xỉa xói cô.

Cô vô cùng ghét cái mảnh đất mà mình đã sinh ra và lớn lên.

Phần lớn các cô gái ở Chi Viên đều có xuất thân không tốt -- nếu xuất thân tốt thì đã chẳng bị người nhà bán đến đây để đổi lấy mấy đồng bạc. Nhưng hầu hết các cô đều được mua đến đây từ nhỏ, được nuôi nấng ở Chi Viên, đi theo sư phụ học ca hát, học nhảy múa, chỉ mới mười ba, mười bốn tuổi đã biết nhìn mặt đoán ý, nhìn thấy đám cậu ấm nhà giàu hoặc mấy ông già ăn mặc sang trọng thì sẽ lập tức đi tới nói mấy câu may mắn, kiếm chút tiền tiêu vặt.

Năm nay Hướng Châu Sênh đã mười tám, thế nhưng vẫn chưa học được cái kỹ năng này.

Cô vốn không phải là người Chi Viên, cũng không biết ca hát hay nhảy múa. Cô là trẻ mồ côi, đi theo phục vụ trong gánh hát dưới quê, sau đó chủ gánh hát bị bệnh qua đời, cô mới tới Chi Viên -- khác với mấy cô gái kia, cô không ký khế ước lâu dài với Chi Viên, cô là một người tự do.

Cho nên, mỗi lần mấy cô gái kia trêu chọc hành vi thô lỗ tục tằn của cô thì Hướng Châu Sênh đều mạnh miệng độp lại: "Dù sao thì làm nông dân cũng tốt hơn là ở đây cả đời cho đến lúc chết già."

Thật ra, lời của Hướng Châu Sênh cũng không đúng lắm.

Thực tế là chẳng có mấy người chết già ở chỗ này cả, phần lớn đều là vừa được mười bảy, mười tám tuổi thì đã được mấy ông già lắm tiền nhìn trúng, đưa kiệu đến rước về làm vợ bé.

Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Hướng Châu Sênh lập tức cảm thấy bực bội, cô cầm một cây quạt hương bồ to che lên mặt, tiếng ve kêu ra rả bên tai lại càng khiến cô bực hơn.

Cô không muốn đi làm vợ bé nhà người ta.

Lúc mới đặt chân vào Chi Viên, cô đã biết mình thoát không nổi con đường này, nhưng mà cô vẫn cứ không muốn đi -- cô cảm thấy làm vợ bé là một chuyện khiến người ta vô cùng xấu hổ, nhưng mà chuyện này cũng có chỗ tốt của nó. Những người có thể cưới vợ bé về nhà thì chắc chắn chẳng thiếu tiền bạc. Một bước lên mây, vàng bạc đầy người, nếu như không xảy ra biến cố lớn gì thì nửa đời sau sẽ không phải lo lắng vất vả nữa.

Còn như cô, vừa muốn làm bà lớn, vừa muốn tìm một người tốt để gả, sao mà vẹn cả đôi đường được chứ.

Vừa mới chợp mắt được một chút thì đã có người tới lắc người cô: "Dậy đi dậy đi, ông chủ nhỏ tìm cô kìa."

Hướng Châu Sênh không kiên nhẫn quay người sang chỗ khác: "Mặc kệ ông chủ Thu ông chủ Đông gì đó đi, để yên cho tôi ngủ."

Xung quanh yên lặng một lúc, trời mùa hè khô nóng, loáng thoáng có cơn gió lạnh thổi qua, thổi tan luôn cơn buồn ngủ của Hướng Châu Sênh. Mở mắt ra, chỉ thấy Thu Khuê ngồi ngay ngắn bên cạnh, trong tay cầm cây quạt hương bồ kia, đang quạt cho cô.

Thấy cô tỉnh dậy, Thu Khuê nói: "Sao không ngủ thêm một lúc nữa?"

Không hề trách móc cô vì đã khiến hắn phải ngồi đợi không công cả một lúc lâu như vậy.

Hướng Châu Sênh cầm khăn tay che lên mi mắt: "Ngủ nữa thì tối sẽ không ngủ được."

Thu Khuê nói phải, lại hỏi cô có muốn ăn trái cây ướp lạnh hay không, chưa đợi cô trả lời đã gọi một cô nhóc tới, đưa một đồng bạc, bảo cô ta nhanh đi mua về đây.

Hoa quả mua về rồi, Hướng Châu Sênh chỉ ăn được mấy miếng đã thả xuống.

Vừa ngọt lại vừa lạnh, cô sợ bị đau bụng.

Thu Khuê không giống những người khác, không bắt cô hát, cũng không động tay động chân, chỉ nói chuyện phiếm với cô như một người bạn thân thiết.

Nếu không phải vì hắn đã có vợ thì có lẽ Hướng Châu Sênh đã thật sự suy xét đến hắn.

Vừa nghĩ đến đây, Hướng Châu Sênh chợt mất hứng. Thu Khuê nhạy cảm nhận ra, nhưng cũng chẳng biết mình đã làm chuyện gì sai đắc tội đến cô, ở lại tới lúc lên đèn thì mới đứng dậy ra về.

Hướng Châu Sênh nằm thêm một lát rồi mới trở về phòng.

Vừa đi vào thì liền nhìn thấy Bạch Hoàng và Hàm Sương đang nói chuyện phiếm, cười nghiêng cười ngả, nhưng vừa thấy cô bước qua cửa thì lập tức im bặt.

Hướng Châu Sênh cũng chẳng thèm để ý đến bọn họ, tự mình đi soi gương, gỡ tóc xuống.

Hàm Sương nói: "Ôi chao, chẳng biết là loại gái điếm rẻ mạt nào mà chưa hỏi giá cả ra sao, vừa thấy đàn ông là đã nhào đến rồi."

Bạch Hoàng tiếp lời: "Cái loại bán hoa quả lượm ve chai ấy mà, chỉ cần trả chút tiền thôi là đã đồng ý giạng chân ra rồi, cũng chẳng biết là thèm khát tới mức nào nữa."

Hướng Châu Sênh nện mạnh cái lược xuống bàn, chậm rãi nói: "Đều muốn bán cả, cần gì nói mấy lời chua loét như vậy. Có giỏi thì các cô đừng có đi câu dẫn đàn ông nữa."

Nói xong, cô liếc mắt nhìn Bạch Hoàng một cái: "Cũng không biết ai mới là người mà ai cũng có thể làm chồng."

Lại nhìn sang Hàm Sương: "Còn có người có cho tiền người ta cũng chẳng muốn chơi đấy."

Bạch Hoàng nghiêm mặt: "Cô nói ai hả?"

"Còn cần tôi phải chỉ mặt điểm tên sao? Hôm nào cũng dùng cái giọng điệu chua loét đó đi nói cạnh nói khóe, đúng là khiến người ta buồn nôn chết đi được."

Hàm Sương tức đến méo miệng, mấy hôm trước cô ta ham món lợi nhỏ, mua một lọ kem trang điểm giá rẻ, thoa lên rồi da lại bị nấm, mấy ngày nay không dám gặp ai.

Hướng Châu Sênh không hề yếu thế: "Sao hả? Muốn đánh nhau phải không?"

Nói xong, cô liền xắn tay áo lên.

Hàm Sương lập tức sợ hãi.

Cô ta không thể so được với Hướng Châu Sênh, trước kia Hướng Châu Sênh đi theo gánh hát vào nam ra bắc, thường xuyên phải mang vác nặng nên sức lực cũng lớn.

Hướng Châu Sênh nhìn hai người kia với cái tư thế từ trên cao nhìn xuống, hừ lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi.

Mặc dù buổi tối vẫn phải trở về ngủ, nhưng mà trong lòng cô lại rất bức bối, tính toán một chút thấy trong người mình vẫn còn ít tiền lẻ, Hướng Châu Sênh quyết định ra ngoài đi dạo một vòng.

Đương nhiên, vì tiết kiệm chút tiền xe nên cô không gọi người, tự mình chậm rãi đi bộ.

Cô cũng không định đi xa, vốn dĩ chỉ muốn đi lòng vòng đâu đó một lát để giải sầu mà thôi, nhưng vừa mới ra khỏi Chi Viên, đi về phía đông chưa được mấy bước thì đã nghe tiếng đàn ông đùa giỡn: "Hay là cô bỏ Lâu tiên sinh, sau này đi theo tôi đi."

Ngay sau đó là một giọng nói nhu nhược yếu ớt: "Tôi biết Mộ tiên sinh rất có bản lĩnh, nhưng mà tôi..."

Câu nói phía sau bị đè thấp giọng, nghe không rõ lắm, Hướng Châu Sênh cũng chẳng có hứng thú, đoán chừng là đang uyển chuyển từ chối người ta rồi.

Nhưng mà giọng nói kia lại rất quen thuộc, là của cô gái nổi tiếng nhất ở Chi Viên, tên là Bạch Phượng. Mặc dù tên không được thanh nhã cho lắm, nhưng mà người thì rất tốt.

-- So với Bạch Hoàng thì là một trời một vực.

Nghe nói Bạch Phượng được ông lớn Lâu Thao nhìn trúng, có ý muốn đón về làm vợ bé, đây là một cơ hội tốt, có lẽ bây giờ cô ấy cũng không muốn dính dáng gì tới những người đàn ông khác.

Ánh mắt thoáng nhìn theo bóng dáng thướt tha trong chiếc sườn xám màu bạc kia, Hướng Châu Sênh quay đầu, cũng muốn đi luôn.

Nhưng đi chưa được hai bước thì đã bị người ta cản lại.

Ngăn cô lại là một người đàn ông vóc dáng cao lớn, ngoại hình rất được, mặc một bộ tây trang vừa người được là cẩn thận tỉ mỉ, trong tay còn kẹp điếu thuốc nhưng không châm lửa. Hắn liếc mắt nhìn Hướng Châu Sênh một cái, ánh mắt kia khiến Hướng Châu Sênh run lên, quay đầu nhìn ra chỗ khác, giả bộ như đang ngắm bông hoa vừa nở rộ ven đường.

Hắn hỏi: "Có thể mượn cái bật lửa được không?"

Là vị "Mộ tiên sinh" vừa nói chuyện với Bạch Phượng lúc nãy.

Dù sao thì thời gian Hướng Châu Sênh đến Chi Viên cũng chưa lâu, không biết nhiều người, cũng chẳng biết vị Mộ tiên sinh trước mặt mình đây rốt cuộc là vị nào, làm công việc gì, nhưng nhìn hắn ăn mặc sang trọng như vậy thì chắc chắn cũng chẳng phải người tầm thường. Vì vậy lúc nói chuyện cô cũng có vẻ khách khí: "Xin lỗi, tôi không hút thuốc lá."

Mộ tiên sinh cũng chẳng tỏ vẻ gì, chỉ "a" một tiếng, thuận tay cắm điếu thuốc kia vào trong túi áo trước ngực, chỉ một động tác này, trong lòng Hướng Châu Sênh đã âm thầm đánh giá hắn.

Chẳng qua cũng chỉ là một gã nhà giàu mới nổi chẳng có giáo dưỡng gì.

Hắn lại hỏi: "Cô là người ở Chi Viên? Tên là gì?"

"Hướng Châu Sênh."

"Là ba chữ nào?"

"Hướng trong phương hướng, châu trong Anh Vũ Châu\*, Sênh trong sênh tiêu\*\*."

\* Anh Vũ Châu là một địa danh ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, đã từng xuất hiện trong nhiều bài thơ nổi tiếng như "Hoàng Hạc lâu" (Tô Thức), Anh Vũ Châu (Lý Bạch), Anh Vũ châu tống Vương Cửu chi Giang Tả (Mạnh Hạo Nhiên),...

\*\* "sênh" có nghĩa là khèn.

Nghe xong lời này, Mộ tiên sinh nhướng mày: "Cô mới tới sao? Thảo nào tôi chưa từng thấy cô -- Tên hay lắm."

Hướng Châu Sênh bực mình nghĩ, có thể không hay được sao, đây là nghệ danh mà sư phụ đặt cho cô đấy.

Hai người nhất thời không nói gì nữa.

Hướng Châu Sênh cũng không có lòng đi khen hắn, nói rõ ràng một tiếng tạm biệt rất khách sáo, sau đó trở về Chi Viên.

Cô vốn tưởng rằng đây chẳng qua chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường, nào ngờ hôm sau Mộ tiên sinh kia lại thật sự gióng trống khua chiêng mà tới đây.

Lại còn chỉ rõ tên Hướng Châu Sênh, yêu cầu cô tiếp khách.

## 2. Chương 2: Gả

Sáng sớm, Hướng Châu Sênh đã bị người ta vội vội vàng vàng kéo từ trong chăn ra, nói là có khách quý chỉ rõ họ tên nói muốn gặp cô.

Cô bị gọi dậy vốn rất bực mình, nhưng mà sao có thể không đi cho được. Cô nghiêm mặt thoa phấn vẽ lông mày, thay một chiếc sườn xám màu tro với họa tiết hoa hồng, vừa ra tới cửa thì đã gặp Hàm Sương và Bạch Hoàng.

Hàm Sương cất giọng chua loét: "A, Hướng tiểu thư đậu được cành cao, sắp được làm phượng hoàng rồi đấy nhỉ? Sau này lên đến dì Bảy dì Tám gì đó rồi thì đừng quên mấy chị em chúng tôi nhé."

Hướng Châu Sênh vốn đang tức giận vì bị gọi dậy, bây giờ đột nhiên thấy bớt bực hẳn.

Liếc Hàm Sương một cái: "Nên thế mà."

Vốn đang định bước ra cửa thì lại thu chân trở về, cô chải lại đầu tóc lần nữa, đeo một đôi hoa tai trân châu, lại nhỏ thêm một giọt nước hoa lên cổ tay, sau đó mới đi về phía tòa nhà bên kia.

Bên kia đã sớm bày bừa đủ thứ đồ đạc, lúc lên lầu, Hướng Châu Sênh còn bị vấp một món đồ, dời chân, là một cái tráp gỗ, nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Không biết là ai đã vứt ra đây.

Hướng Châu Sênh không dừng lại, cô đẩy cửa đi vào, bên trong đều là những gương mặt quen thuộc. Ngoại trừ Mộ tiên sinh mà cô gặp hôm qua thì còn có Lâu tiên sinh... Lại nhìn ra sau, Thu Khuê vậy mà cũng ở đây.

Tiếp khách ngoài cô ra thì còn có Bạch Phượng và Bạch Hoàng, chia ra ngồi bên cạnh Lâu tiên sinh và Mộ tiên sinh.

Nhìn tình hình thì chắc hai vị này là chủ rồi.

Vừa thấy cô đi vào cửa, sắc mặt Thu Khuê thay đổi, vẫy vẫy tay với cô, ý bảo cô đi tới.

Hướng Châu Sênh nhìn Mộ tiên sinh một cái, hắn đang mỉm cười ăn quả nho do Bạch Phượng đưa tới, dưới đôi mắt đào hoa có một nốt ruồi màu nâu sẫm vô cùng chọc người.

Đôi mắt đào hoa ấy đang nhìn về phía Hướng Châu Sênh.

Hướng Châu Sênh đổi chủ ý, lập tức nhìn về phía Thu Khuê, cười nói: "Sao bây giờ anh lại tới được đây thế? Không phải là phải ở cùng vị trong nhà anh sao?"

Thu Khuê biết từ trước tới giờ cô vẫn luôn không thích cái sự thật là hắn đã có vợ, bây giờ thấy cô cười như vậy, nhất thời cũng không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ cười cười, không nói gì.

Trái lại Mộ tiên sinh đã mở miệng: "Là tôi mời mọc mãi Thu phu nhân mới bằng lòng thả đi đấy."

Hướng Châu Sênh không coi ai ra gì, uống cạn một chén rượu: "Nói như vậy thì ông chủ Thu phải cảm ơn Mộ tiên sinh rồi."

Vẻ mặt Thu Khuê xấu hổ.

Mặc dù nói là chỉ tên Hướng Châu Sênh, nhưng nhìn tình hình này thì cũng không phải là gọi cô đến để hát -- cô chỉ biết hát hí khúc, nhưng mấy người ở trước mặt này phần lớn đều tiếp thu nền giáo dục kiểu mới, so với việc nghe hí khúc thì họ còn thích nghe các bài hát ngọt ngào nhẹ nhàng hơn. Giọng hát của Bạch Hoàng không tệ, cô ta có thể hát liên tục ba tiếng đồng hồ, vô cùng xuất sắc.

\* hí khúc chỉ chung các loại hình kịch hát được biểu diễn trên sân khấu, thường gặp nhất là kinh kịch

Hướng Châu Sênh ngồi ở bên cạnh Thu Khuê, cảm thấy hơi nhàm chán.

Bạch Hoàng cũng biết hôm nay là một cơ hội tốt để bám lấy cành cao, cô ta mặc một bộ âu phục bằng ren màu trắng, da cô ta vốn đã trắng sẵn, mặc như vậy lại càng tôn lên làn da đẹp đẽ, trông hệt như búp bê.

Nhân lúc những người khác đang nói chuyện phiếm, Thu Khuê vội vàng nói với Hướng Châu Sênh: "... Em đợi tôi thêm một thời gian nữa, cho tôi hai năm, tôi nhất định sẽ cưới em về nhà... làm vợ bé."

Mấy chữ cuối cùng hắn nói cực kỳ nhẹ, dường như chính hắn cũng biết đây là một chuyện khó có thể mở miệng, lập tức vội vàng giải thích: "Tôi và nhà cô ấy còn làm ăn qua lại, nhất thời không có cách nào cắt đứt quan hệ được. Nhưng mà em yên tâm, chờ em về nhà tôi, tôi sẽ mua cho em một chỗ khác rộng rãi hơn để sống, em không cần phải chịu đựng cô ấy, em muốn làm gì cũng được..."

Nói đến đoạn xúc động, hắn vươn tay ra muốn nắm lấy tay Hướng Châu Sênh, cô lại tránh đi, nhìn nhìn Thu Khuê, hơi mím môi.

Ánh mắt Thu Khuê trở nên ảm đạm.

Vừa đúng lúc Bạch Phượng đi qua, nghe được lời này, không thấy được sắc mặt của Hướng Châu Sênh nhưng thật lòng mừng thay cho cô, chân thành nói: "Chúc mừng Châu Sênh nhé, được nhờ phu quân rồi."

Giọng nói không lớn không nhỏ, vừa đủ để Mộ tiên sinh nghe được, quay mặt sang bên này nhìn nhìn, ngay cả thứ Bạch Hoàng đưa tới tận miệng hắn cũng không ăn.

Hướng Châu Sênh nói: "Chúc mừng có hơi sớm rồi -- tôi không đồng ý."

Sắc mặt cô không có gì biến đổi, trái lại Bạch Phượng thì sửng sốt mất một lúc, cười cười: "Trách tôi nhanh mồm lại vụng miệng rồi."

Thu Khuê cúi đầu, nốc thẳng một mồm rượu. Rượu cay nồng tuột xuống cổ họng, vị đắng ngấm vào tận ruột gan.

Nhất thời, bên phía này bỗng dưng tẻ ngắt.

Mộ tiên sinh đẩy tay Bạch Hoàng ra, lập tức đi tới, đến trước mặt Hướng Châu Sênh thì dừng lại, cười tỏ vẻ áy náy với Thu Khuê, nói: "Thật xin lỗi ông chủ Thu. Hôm qua Hướng cô nương đã đồng ý đi theo tôi rồi --"

Lời vừa dứt, mọi người đều ngây ra.

Hướng Châu Sênh nhìn Mộ tiên sinh một cái, thấy vẻ mặt hắn rất chân thành, không giống như đang giả vở, ma xui quỷ khiến thế nào cô lại thốt ra: "Đúng vậy, tôi đã đồng ý với anh ấy rồi."

Sắc mặt Thu Khuê trắng bệch.

Mộ tiên sinh cười tít mắt nhìn cô.

Bữa cơm này không biết đã diễn ra thế nào, sau đó, Hướng Châu Sênh liền đi tới bên cạnh Mộ tiên sinh, những người còn lại nói gì đều không lọt vào được tai cô, chỉ cười nói được được được.

Cô không biết bây giờ mình đang làm cái gì, nhưng trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ, làm như vậy là đúng.

Mộ tiên sinh rõ ràng là có quyền thế hơn Thu Khuê, cô đi theo hắn đương nhiên là tốt hơn đi theo Thu Khuê -- nếu đều là làm vợ bé, vậy thì cũng phải làm vợ bé của người oai hơn.

Tiền bạc và hôn nhân một vợ một chồng, nếu như không thể chọn cả hai, vậy thì cô sẽ chọn cái trước.

-- Mặc dù có lẽ lòng dạ của Thu Khuê còn tốt hơn vị Mộ tiên sinh này mấy phần, nhưng cũng chỉ là mấy phần mà thôi.

Sau này, chỉ có tiền bạc mới là lá bùa hộ mệnh duy nhất của cô.

Rốt cuộc Hướng Châu Sệnh cũng chịu không nổi bầu không khí nặng nề này nữa, rời khỏi bữa tiệc từ sớm.

Lúc xuống cầu thang lại nhìn thấy cái tráp gỗ nhỏ bé kia nằm lẻ loi trên bậc thang, giống như bị người ta vứt bỏ, Hướng Châu Sênh khom lưng nhặt lên, đặt vào trong túi xách.

Đêm buông xuống, Mộ tiên sinh thì không tới, nhưng lại có đưa tới một đống trang sức châu báu, nói là tặng cho Hướng Châu Sênh, lại còn mời thợ may tới chuẩn bị may đồ cưới.

Hướng Châu Sênh hết hồn.

Ngay cả cô cũng không biết rằng Mộ tiên sinh vẫn còn độc thân.

Mà thái độ của Mộ tiên sinh chính là đang tuyên bố rằng muốn danh chính ngôn thuận cưới cô về nhà, không phải là về làm vợ bé.

Bạch Hoàng lại nói giọng chua loét: "Ai mà ngờ được may mắn đều rơi hết lên người cô, một khối vàng như Mộ tiên sinh mà lại để cho cô nhặt được rồi."

Hàm Sương cũng thì thà thì thầm với người ta: "Haiz! Rõ ràng Mộ tiên sinh nhìn trúng Bạch Phượng tiểu thư trước, tối hôm đó còn bày tỏ với Bạch Phượng tiểu thư, ai ngờ bị từ chối, sau đó mới rút lui mà tìm người khác..."

"Chẳng lẽ lại giả được?... Chính mồm nói..."

Ầm ầm ĩ ĩ, cũng chẳng lọt vào trong tai Hướng Châu Sênh. Cô bị cái bánh bao thịt từ trên trời rơi xuống đập cho đầu óc choáng váng -- cả tiền bạc lẫn vị trí vợ cả, cô đều có rồi. Mặc dù sau này có lẽ hắn sẽ còn tìm những người vợ bé khác về...

Thì cứ mặc kệ đi.

Hướng Châu Sênh cũng rất nghiêm túc, nói gả liền gả, cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý chuẩn bị mọi thứ.

Mấy ngày tiếp theo, Mộ tiên sinh không lộ diện, cô cũng chẳng sốt ruột.

Nhờ cái miệng rộng lắm chuyện của Hàm Sương, rốt cuộc cô cũng biết được tên đầy đủ của vị hôn phu này của mình -- Mộ Tòng Lâm, là con trai bên chi thứ của nhà họ Mộ, con một, cha mẹ mất sớm, tính tình phóng đãng, gia tài bạc triệu, còn chưa kết hôn.

Cô đúng là nhặt được cục vàng rồi.

Vào ngày áo cưới được đưa tới, rốt cuộc Mộ tiên sinh cũng xuất hiện.

Hắn đi thẳng vào phòng ngủ của Hướng Châu Sênh, sau khi nhìn quanh một vòng thì tán dương: "Thu dọn thật là sạch sẽ."

Hướng Châu Sênh rót cho hắn một chén trà: "Không ngờ còn có thể lọt vào mắt Mộ tiên sinh."

"Sau này đừng gọi tiên sinh nữa, xa lạ quá."

Hướng Châu Sênh lại bưng bánh tới cho hắn, hai người nói chuyện phiếm hồi lâu, chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày cưới, hai người chuyện trò qua lại, không giống với vợ chồng mà lại giống một đôi bạn già.

Trước khi đi, Mộ tiên sinh đột nhiên hỏi: "Nếu lúc đó người nói ra lời kia là Lâu tiên sinh hoặc Chu tiên sinh, vậy cô cũng sẽ giống như bây giờ, đúng không?"

Hướng Châu Sênh hỏi lại: "Nếu ngày đó bắt gặp anh và Bạch Phương là Hàm Sương hoặc là Bạch Hoàng, vậy anh cũng sẽ giống như bây giờ sao?"

Đôi mắt đào hoa của Mộ tiên sinh không còn cười nữa, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng lắc đầu: "Không đâu."

Hắn nói: "Không phải bởi vì người tối hôm đó là em, mà bởi vì tối hôm đó tôi đã nhìn thấy em."

Hướng Châu Sênh không hiểu lời này của hắn là có ý gì.

Mộ tiên sinh thở dài, xoa xoa tóc cô: "Sau này em sẽ biết thôi."

## 3. Chương 3: Chung

Mộ tiên sinh nói "sau này", chỉ chớp mắt đã năm năm trôi qua.

Hướng Châu Sênh vẫn chưa có thai, không biết là do Mộ tiên sinh hay là do bản thân cô.

Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của hai người -- về phần tình cảm, ngay cả Hướng Châu Sênh cũng không tự nói rõ được.

Mộ tiên sinh đối với cô rất tốt, hai người kết hôn năm năm nhưng còn chưa từng khắc khẩu hay cãi nhau lần nào. Từ sau khi cô vào nhà, Mộ tiên sinh cũng không còn tới Chi Viên nữa. Trái lại thì Hướng Châu Sênh có tới mấy lần, chỉ biết là về sau chuyện của Bạch Phượng và Lâu Thao không thành, Lâu Thao lại rước Bạch Hoàng về làm vợ bé thứ mười bốn, Bạch Phượng thì không rõ tung tích.

Sau đó nữa, Hàm Sương cũng gả cho người ta, nghe nói đối phương là một thương nhân, từng có một người vợ nhưng đã mất.

Rồi Hướng Châu Sênh cũng không trở về đó nữa.

Lúc kết hôn, Thu Khuê có tặng một món quà, là một chiếc đồng hồ vàng, vừa nhìn đã biết là thứ đồ xa xỉ. Hướng Châu Sênh chê nó thô tục nên vẫn luôn để trong ngăn kéo, chưa từng đeo lần nào.

Thứ cô đeo quanh năm là một chiếc vòng tay phỉ thúy, độ tinh khiết cao, giống như vũng nước suối trong núi sâu.

Đó là thứ ở bên trong cái tráp gỗ mà cô nhặt được.

Lần đầu tiên Mộ tiên sinh thấy cô đeo cái này thì đã vô cùng kinh hãi, sau khi nghe cô kể về lai lịch của chiếc vòng tay thì nói một câu đầy ý tứ sâu xa: "Nói cho cùng thì những thứ này đúng là có linh tính."

Hướng Châu Sênh cũng không còn hát hí khúc nữa, cả ngày đều nhàn rỗi. Sau khi kết hôn, cô cũng qua lại với không ít phu nhân, coi như đã bước nửa bàn chân vào cái gọi là xã hội thượng lưu.

Hôm nay Trần phu nhân mời dùng trà, hôm khác Bạch phu nhân lại mở bàn bài... Mua quần áo, mua trang sức, chơi mạt chược đến tê tay dần trở thành một phần cuộc sống của cô.

Nhưng Hướng Châu Sênh lại cảm thấy trống rỗng một cách khó hiểu.

Đó là cảm giác trống rỗng mà bao nhiêu châu báu cũng không lấp đầy được.

Hoặc có lẽ là do con người càng có được nhiều thứ thì sẽ lại càng tham lam -- cô bắt đầu nghĩ, nếu như cô và Mộ tiên sinh mà có tình cảm thì thật tốt.

Cho dù cãi cọ ầm ĩ thì cũng tốt hơn là tương kính như tân như hiện giờ.

Trần phu nhân đặt ống thuốc hút sang một bên, thoải mái thở ra một hơi, giọng điệu hâm mộ: "Mộ phu nhân đúng là tốt số thật đấy, gả cho một người đàn ông tốt như Mộ tiên sinh, chuyện gì cũng chẳng cần lo, chẳng giống như tôi..."

Hướng Châu Sênh chưa bao giờ hút thuốc, mà Mộ tiên sinh cũng chẳng cho cô đụng đến. Nghe xong lời này, cô cười cười, nhấp một ngụm trà, đắng thật.

Nhưng trong bụng lại nổi lên cảm giác buồn nôn, cô cau mày, che miệng đi ra ngoài, nôn mửa không ngừng. Lưu phu nhân vừa tới nhíu mày: "Ây da, chắc không phải là có rồi chứ..."

Đúng là có rồi.

Tới bệnh viện kiểm tra xong, Hướng Châu Sênh được Mộ tiên sinh vô cùng cẩn thận đón về nhà.

Kịch không xem nữa, mạt chược cũng không đánh nữa, chỉ ở nhà yên tâm dưỡng thai.

Cô giúp việc ăn nói không biết để ý trước sau, thỉnh thoảng Hướng Châu Sênh cũng nghe được chút tin đồn phong thanh, bảo là Mộ tiên sinh ở bên ngoài vừa mới nuôi thêm một người. Hướng Châu Sênh chỉ nghe vào tai vậy thôi, cũng chẳng để ở trong lòng.

Hắn vẫn về nhà hằng ngày, chỉ là có một hôm, trên áo khoác của hắn nồng nặc mùi nước hoa rẻ tiền.

Hướng Châu Sênh vừa ngửi được đã lao ra ngoài nôn lấy nôn để.

Mười tháng, bụng Hướng Châu Sênh càng lúc càng lớn, thời gian Mộ tiên sinh về nhà lại càng lúc càng trễ.

Tới ngày dự sinh, bên ngoài đổ mưa lớn, Hướng Châu Sênh đau đến mức sắp ngất đi, suốt cả một buổi tối, cuối cùng đứa bé cũng chào đời.

Là một bé gái, đôi mắt rất giống Mộ tiên sinh, con ngươi trong veo như bầu trời ngày nắng.

Mộ tiên sinh ôm về nhà một bé trai nửa tháng tuổi, người gầy tí xíu, mặt cũng nhăn nhăn nhúm nhúm, Hướng Châu Sênh chẳng nhìn ra được là giống ai.

Mộ tiên sinh nói đây là con trai của Lâu Thao, hắn ta chết lúc ra khơi, vợ lớn vợ bé đều đã tái giá, chỉ để lại một đứa bé như vậy. Em trai hắn ta không chịu nhận, hắn liền ôm về, tên đã nghĩ xong rồi, gọi là Mộ Thứ, sau này sẽ coi như con trai ruột của mình.

Hướng Châu Sênh hỏi mẹ của đứa bé là ai.

Mộ tiên sinh yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng, là Bạch Hoàng.

Hướng Châu Sênh không có phản ứng gì, bảo hắn xem con gái, lại hỏi hắn đã nghĩ ra cái tên nào hay chưa.

Mộ tiên sinh vô cùng cẩn thận đón lấy con bé, giống y như đang nhận một miếng đậu hũ, sợ sẽ bóp nát mất. Trầm ngâm một lúc, hắn nói: "Gọi là Mộ Liễm Chân đi."

Hướng Châu Sênh cảm thấy cái tên này cũng không tồi, liền đồng ý luôn.

Hai người vẫn tương kính như tân mà sống với nhau, Hướng Châu Sênh vẫn mỗi ngày nghe hát đánh mạt chược, chỉ khác là bây giờ phải chăm sóc thêm cho hai đứa nhóc nghịch ngợm.

Cô cũng thường xuyên nghĩ tới lời nói khó hiểu trước đây của Mộ tiên sinh, nhưng nghĩ ngược nghĩ xuôi thế nào cũng chẳng hiểu, lại thêm phiền lòng cho nên dứt khoát không thèm nghĩ nữa.

Những lúc yên tĩnh, Hướng Châu Sênh cũng thường nhớ lại đoạn đường mình đã đi, mặc dù không phải là oanh oanh liệt liệt gì nhưng cũng bình an yên ổn, vậy cũng coi như là có phúc rồi.

Cho nên cô cũng thấy hài lòng.

## 4. Chương 4: Mộ Tòng Lâm

Lúc Mộ Tòng Lâm năm tuổi, mẹ ruột của hắn nhảy từ trên lầu xuống, rơi xuống ngay trước mặt hắn, đôi mắt mở to, ngón tay trên mặt đất hơi động đậy, trong người chảy ra dòng máu đỏ sẫm.

Hôm ấy bà mặc một bộ sườn xám màu nhạt, bị máu nhuộm thành màu lam thẫm, gần giống với màu tím.

Từ ngày đó trở đi, Mộ Tòng Lâm rất ghét những màu này.

Mãi cho tới lúc gặp cô.

Trên phương diện làm ăn buôn bán, Mộ Tòng Lâm chẳng có tài cán gì, nhưng mà về phần tạo quan hệ với người này người kia thì hắn lại rất rành. Hắn có rất nhiều bạn bè, mỗi lúc rảnh rỗi thì đều tụ tập lại với nhau, nói chuyện uống rượu nghe hát. Có người chủ động yêu thương nhung nhớ thì hắn cũng sẽ không từ chối.

Chi Viên là do một người anh em tốt của hắn mở ra, người nọ tên là Lục Phong, người ngoài đặt cho hắn ta cái nhã hiệu là "Trúc Thượng Phong". Hắn ta tính tình phong nhã, thích nhất là ngắm gái đẹp, trong Chi Viên của hắn ta cũng gom góp đủ loại mỹ nhân.

Từ sau khi Lục Phong mở Chi Viên, địa điểm uống rượu của đám người này cũng chuyển thành Chi Viên.

Mộ Tòng Lâm gặp chút trục trặc trong việc làm ăn, phải đi vào miền nam một chuyến. Lục Phong đi tiễn hắn tỏ vẻ vô cùng đáng tiếc: "Trong Chi Viên của tôi có một cô nàng mới tới, bất kể là tướng mạo hay là cá tính thì chắc chắn đều hợp khẩu vị của cậu."

Đây chẳng phải chuyện lớn lao gì nên Mộ Tòng Lâm cũng chẳng để trong lòng, cười hỏi cô gái kia tên gì, rồi lại dặn Lục Phong phải chiếu cố cho đàng hoàng, nói không chừng đến lúc quay về hắn lại nhất kiến chung tình với người ta.

Cô gái kia tên là Hướng Châu Sênh.

Tên thật là dễ nghe, lẩm nhẩm trong miệng thôi cũng thấy xuôi tai.

Mộ Tòng Lâm vốn tưởng rằng lần này chỉ là chuyện nhỏ, không ngờ tới đó rồi lại phải dây dưa mãi, chuyến này đi một lần lại kéo dài tận hai năm.

Hai năm sau, mấy cô gái hắn biết trong Chi Viên đều đã rời đi, cũng có thêm rất nhiều khuôn mặt mới. Lâu Thao nhìn trúng một người tên là Bạch Phượng, Mộ Tòng Lâm cũng nhìn thử, nhưng cảm thấy cũng chỉ thường thường thôi.

Hắn lại cố ý hỏi thăm về Hướng Châu Sênh.

Đã một thời gian dài như vậy trôi qua rồi mà hắn vẫn còn nhớ cái tên này, lúc trở về, Mộ Tòng Lâm còn cố ý mua một chiếc vòng tay, định sẽ tặng cho cô.

Ngay cả chính hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng hiểu sao mình lại để tâm tới một người chẳng quen biết gì như vậy.

Mộ Tòng Lâm tự giải thích cho điều này là do hắn thiếu thốn tình cảm, dù sao thì cả một đám xung quanh hắn đều đã thành gia lập nghiệp, ngay cả Lâu Thao cũng đã có con trai rồi, chỉ có mình hắn vẫn thui thủi một mình.

Cũng nên tìm một người làm bạn thôi.

Bây giờ Lục Phong cũng chẳng quản được nổi chuyện trong Chi Viên nữa, nghe hắn nhắc tới Hướng Châu Sênh thì mặt không khỏi biến sắc.

Hắn ta nói: "Dạo này có một người trẻ tuổi tên là Thu Khuê đối xử với cô ấy rất tốt... Cậu cũng biết, tôi không thích nhất là ép buộc mỹ nhân. Chuyện này vẫn nên thuận theo ý cô ấy đi."

Mộ Tòng Lâm mỉm cười.

-- Nếu trong lòng giai nhân đã có chủ, vậy hắn cũng không nên hoành đao đoạt ái.

Vốn tưởng rằng việc này cứ như thế là xong, nào ngờ vào lúc hắn vừa hạ quyết tâm sẽ quên đi cái tên này, cô lại đột ngột xông vào cuộc đời hắn.

Lục Phong vốn đang ở cùng hắn thì bỗng nghe nói có hai cô gái đang cãi nhau, cãi càng lúc càng hăng, đang muốn lao vào đánh nhau, Lục Phong liền bỏ Mộ Tòng Lâm lại, để mặc cho hắn một mình đi dạo trong vườn, còn mình thì vội vàng chạy đi.

Bất tri bất giác, hắn đã đi tới bên hồ sen, trong hồ đầy hoa sen, trên dãy hành lang dài bên cạnh là một cô gái thanh tú đang nằm.

Cô gái kia ăn mặc sạch sẽ, khuôn mặt cũng sáng sủa, không biết đang làm gì ở đó, hình như là đã ngủ rồi. Mộ Tòng Lâm phóng đãng thành thói, kìm lòng không được muốn đi về phía đó, đột nhiên lại thấy một anh chàng đi tới, dáng người không cao không thấp, vô cùng dịu dàng ngồi vào bên cạnh cô gái ấy.

Vẻ mặt không tự nhiên, giống như một thiếu niên vừa mới rơi vào bể tình.

Mộ Tòng Lâm thấy buồn cười, tìm một chỗ không xa không gần mà ngồi xuống, gió thổi qua hồ cuốn theo hương sen bay tới, khiến cả người hắn vô cùng thoải mái.

Một hồi sau, cô gái kia tỉnh dậy, hai người họ nói chuyện lặt vặt với nhau, Mộ Tòng Lâm nghe được mấy câu, hiểu ra rồi.

Anh chàng này muốn cưới cô gái kia về.

Hắn không quan tâm tới dòng dõi, mấy cô gái trong Chi Viên này phần lớn đều là con nhà lành, lại xinh đẹp, cưới về nhà cũng thích hợp, nhưng mà sợ là những người khác không nghĩ như vậy.

Hắn cảm thấy thế này không được hay cho lắm, đứng dậy định đi thì bỗng nhiên lại nghe thấy anh chàng kia thấp giọng gọi một cái tên quen thuộc.

"Châu Sênh."

Mộ Tòng Lâm đột nhiên dừng chân lại.

Châu Sênh? Hướng Châu Sênh?

Là Hướng Châu Sênh mà Lục Phong đã từng nhắc tới?

Cuối cùng hắn cũng nhìn được rõ khuôn mặt của Hướng Châu Sênh, vừa xinh đẹp vừa mang theo vẻ quật cường.

Đợi tới lúc trời tối, anh chàng kia rời đi rồi, Mộ Tòng Lâm nghe được tiếng Hướng Châu Sênh thở dài, giống như đang chán nản, cũng giống như đang nén giận: "Sao có vợ rồi mà lại vẫn còn tới đây."

Nét cười trên mặt lúc nãy đều biến mất sạch.

Cô lầm bà lầm bầm: "Từ nhỏ tôi đã là một đứa bé nhà quê, lớn lên cũng đi theo gánh hát chạy đông chạy tây, chưa từng được hưởng phúc, vận may cũng chẳng tốt, ở lại Chi Viên này cũng phải nhìn mặt người ta... Chẳng lẽ sau này cũng chỉ có thể đi làm vợ bé, để mặc cho người ta bắt nạt sao?"

Mộ Tòng Lâm giật mình.

Thì ra Thu Khuê kia đã có vợ rồi, chỉ là Lục Phong không nói cho hắn biết.

Mộ Tòng Lâm cũng không nói được thành lời là tại sao mình không muốn nhìn thấy cô buồn chán như vậy. Hắn suy nghĩ một lúc, quyết định tối nay sẽ nói chuyện với Lục Phong, nhanh chóng cưới cô gái này về.

Cái khác thì chưa nói, chỉ là cái dáng vẻ xinh đẹp lanh lợi này của cô rất hợp ý hắn.

Buổi tối uống rượu nhiều, cả đám nổi hứng đánh cược, Mộ Tòng Lâm thua, bị đám bạn bè xấu đùa giỡn, kẻ say rượu là hắn phải đi "trêu chọc" Bạch Phượng.

Bạch Phượng được Lâu Thao nhìn trúng, cũng có ý rước về, chỉ là hắn ta lo Bạch Phượng tính tình nhu nhược, sợ là gió chiều nào nghiêng chiều nấy, cho nên mới nảy ra cái chủ ý hôi thiu này, nhờ đám anh em đi dò xét thử.

Khéo thế nào lại mà Mộ Tòng Lâm lại bị chọn trúng.

Mộ Tòng Lâm cũng không có ý kiến gì, tiếng tăm của hắn vốn đã chẳng tốt đẹp, trong nhà chỉ có hắn là con trai độc nhất, có làm ra chuyện phóng đãng hơn thế nữa thì cũng chẳng ai quản đến.

Nào ngờ lại bị cô gái kia bắt gặp.

Mộ Tòng Lâm hoảng sợ đến mức tỉnh luôn cả rượu.

Chẳng quan tâm đến chuyện trêu chọc nữa, Bạch Phượng vừa xoay người rời đi, hắn cũng vội vàng đuổi tới, giả bộ vô ý hỏi cô: "Có thể mượn cái bật lửa được không?"

Cô ngước đôi mắt xinh đẹp kia lên nhìn hắn, khách khách khí khí trả lời: "Xin lỗi, tôi không hút thuốc lá."

Rốt cuộc cũng đã đối mặt với cô, rốt cuộc cũng đã nói chuyện với cô, nhưng cô vừa nói xong câu kia, dây đàn đang căng lên trong đầu Mộ Tòng Lâm cũng đứt ra từng đoạn.

Xong rồi, hắn tự nói với mình, xong đời thật rồi.

Cũng không biết tại sao, trong đầu hắn lập tức xuất hiện một câu, chính là cô.

Ngày hôm sau hắn bày trận, đã tính toán xong hết thảy rồi, hắn sẽ tuyên bố là hắn muốn cưới cô gái này.

Nào ngờ Bạch Hoàng lại quấn lấy hắn, từ trước tới giờ Mộ Tòng Lâm đều không tiện từ chối mỹ nhân, nhưng đúng lúc này thì cô lại đi vào, ánh mắt lướt qua hắn, sau đó đi tới bên cạnh Thu Khuê.

Mộ Tòng Lâm giận đến ngứa răng.

May mà cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý. Hắn vốn mang theo cái vòng kia, cũng không biết là rơi ở đâu rồi, tới lúc muốn lấy ra đưa cho cô, sờ khắp người mới phát hiện ra không thấy đâu nữa.

Sau này kết hôn rồi, hắn giật mình phát hiện ra, cái vòng vậy mà lại đeo trên tay cô.

Đến lúc đó Mộ Tòng Lâm mới tin rằng, tất cả đều đã được ông trời định sẵn.

Ví dụ như lúc đầu Lục Phong giữ Hướng Châu Sênh lại cho hắn, mà bây giờ cô cũng đã gả cho hắn.

Kết hôn được năm năm, rốt cuộc cô cũng đã có thai.

Mộ Tòng Lâm vui mừng muốn chết.

Nhưng cũng đúng thời gian đó thì Lâu Thao gặp chuyện, tất cả con cái của hắn ta đều bị người em trai kia hại chết, chỉ có Bạch Hoàng ôm cái bụng to chạy thoát được, sinh được một đứa con trai xong thì cũng rong huyết mà chết.

Đó là người bạn chơi với hắn từ nhỏ đến lớn, hắn không thể trơ mắt mặc kệ.

Cho nên hắn liền ôm đứa bé kia về, cùng nuôi dưỡng với con gái mới chào đời của hắn.

Tên của con gái, hắn đã nghĩ xong từ rất lâu rồi, Liễm Chân. Tình yêu chân thành.

Hắn yêu cô say đắm, chân thành, thật lòng.

\* Liễm Chân (敛真 - [liǎnzhēn]) gần âm với "luyến chân" (恋真 - [liànzhēn]), có nghĩa là tình yêu chân thành, thật lòng.

*Đọc và tải ebook truyện tại: http://truyenclub.com/chi-vien*