Hàng người dài miên man, mặt trời thiêu đốt…thật sự là cực hình. Đến tận khi bình minh mới đến lượt nhóm Lâu Điện.

Cũng giống những căn cứ khác, muốn vào thành phố, trước tiên phải đăng kýthông tin cá nhân, sau đó kiểm tra thân thể, cuối cùng vào phòng cách ly đủ 18 tiếng, xác nhận không có vấn đề gì mới chính thức được phép bướcvào căn cứ thủ đô.

Thông tin cá nhân rất đơn giản: họ tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp, dị năng…v..v… Người giám sát nhìnmục dị năng đầu tiên, sau đó mới đến mục nghề nghiệp. Tuy xảy ra tận thế nhưng nghề nghiệp vẫn rất có ích; ví dụ như đối phương là một nhân viên kỹ thuật chuyên ngành nào đó, không chừng có thể tìm được một công việc ở đây, thừa sức sống yên ổn.

Tất cả mọi người điềnthông tin cá nhân rất chi tiết, người giám sát nhìn qua thấy có khánhiều dị năng giả trong đám người này, anh ta không khỏi kinh ngạc; sauđó sắp xếp bọn họ đến phòng phía Đông của Trung tâm kiểm tra đầu vào.

Nam trái nữ phải tách ra, cởi quần áo kiểm tra có vết thương không. Việckiểm tra này mọi người đều từng trải qua nên cũng thoải mái, người tiếnhành lại cùng giới nên không có gì xấu hổ.

Mấy người Lâu Linh ra ngoài, đợi rất lâu mới thấy đám Tịch Mộ Phong đi ra.

Sắc mặt của Tịch Mộ Phong và Vệ Hiến hơi khó coi, còn Lâu Điện thì vẫn thản nhiên, Trần Khải Uy dắt tay Lạc Lạc như mọi khi, ông Mạc trầm mặc không nói gì. Phía sau xuất hiện một vài binh lính mặc quân phục xanh biếc,sắc mặt bọn họ không tốt lắm, hung tợn trừng Lâu Điện, chẳng nói chẳngrằng dẫn tất cả vào phòng cách ly.

Tất nhiên Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo cảm thấy điều bất thường, hai người đợi Lâu Điện rồi cùng vào phòng cách ly.

“Sao thế?” Hoàng Chỉ Lăng nhỏ giọng hỏi Tịch Mộ Phong.

Sắc mặt Tịch Mộ Phong đen kịt, thấp giọng nói: “Anh Lâu vừa khiến một nhân viên kiểm tra bị thương.”

Hoàng Chỉ Lăng kinh ngạc, “Vì sao?”

Cô không nghĩ Lâu Điện là người dễ kích động như vậy; thường ngày, ngoàiLâu Linh, anh ta đều hờ hững với mọi người và những sự việc xung quanh.Nhìn Lâu Điện có vẻ nhã nhặn lịch thiệp nhưng thực chất là người rấtlạnh lùng, lãnh đạm…trừ khi có kẻ chọc tới anh. Hả, chẳng nhẽ nhân viênkia chọc tới Lâu Điện?

Hoàng Chỉ Lăng, còn có Lâu Linh cùng Lâm Bảo Bảo đều nhìn Tịch Mộ Phong.

Tịch Mộ Phong có chút xấu hổ, không biết mở lời thế nào. Chẳng lẽ kể nhânviên kiểm tra kia giở trò sờ soạng Lâu Điện? Hành vi mờ ám như vậy vừanhìn đã biết là dân đồng tính; hơn nữa ngoại hình Lâu Điện anh tuấn thếnày, quả thực rất được lòng một số người cùng giới.

Tận thế mà, ai quản việc thích đàn ông hay đàn bà, chỉ cần được ăn no ngủkĩ là tốt rồi… Cho nên những chuyện này tự ngầm hiểu với nhau, nói rangượng mồm. Nhưng gặp ngay Lâu Điện chuẩn men, đã có bạn gái, xưa naykhông dễ bắt nạt nên đời nào anh chịu bị xàm xỡ bởi một thằng đàn ôngkhác. Tất nhiên kết quả là bóp nát xương tay đối phương.

Chỉ có thể nói, nhân viên đồng tính kia động vào nhầm đối tượng. Chẳng phải cứ có bề ngoài đẹp trai, yếu ớt giống thư sinh là dễ giở trò đâu. Bềngoài của Lâu Điện quả thật rất lừa tình, nhưng bên trong lại là một kẻbiến thái bạo lực. Dù biết bị đối phương lợi dụng sàm sỡ, mặc dù đều làđàn ông với nhau nhưng đánh người ta thì cũng phải lựa tình hình thực tế chứ.

Chuyện này nói lớn thì không lớn, cũng chẳngphải nhỏ nhưng vừa đến đây đã gây sự thế này khiến Tịch Mộ Phong và VệHiến rất lo lắng. May mắn là, không biết Lâu Điện dùng cách gì khiến tên nhân viên kia tự động nhận lỗi nên mới không to chuyện.

Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo căng tai ra nghe, sau khi Tịch Mộ Phong xác nhận kẻ đó đã tự nhận lỗi về phía mình thì mới yên lòng.

Lâu Linh ngoan ngoãn để Lâu Điện dắt tay, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt bảnhbao của anh, thật không ngờ người con trai này từng bị Gay để ý, đã ratay dạy dỗ dã man kẻ kia một trận, hoàn toàn phế bỏ đối phương. Dù saocũng không phải chuyện lớn, nếu Lâu Điện thích đàn ông, nhất định anhchỉ có thể đè người ta, chẳng phải chịu thiệt đâu.

Tuy thường ngày Lâu Linh đều cảm thấy Lâu Điện biến thái, nhưng nếu để aiđó bắt nạt tên biến thái này thì cô lại cảm thấy không thể chấp nhậnđược. Cho nên, khi nghe thấy anh đánh người nhưng không bị thương thìLâu Linh nhanh chóng ném việc này ra sau lưng, chẳng hơi đâu nghĩ nhiềunhư mấy người Tịch Mộ Phong.

Đến một gian phòng cáchly, hai tên lính kia đẩy người vào rồi đóng cửa sắt lại. Cửa và cửa sổđều làm bằng kim loại đặc biệt an toàn, hình dạng lưới điện nên nhìnhướng nào cũng có thể thấy rõ phía bên kia, đề phòng tình huống bấttrắc.

Căn phòng cách ly rộng chừng hơn 300 m2\*, bên trong đã có mười mấy người sống sót, tất cả đều tự tìm chỗ ngồi cho mình, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nhìn nhóm Lâu Điện đi vào, một số vẫn nhắmmắt, một số thì tò mò nhìn nhưng nhanh chóng khôi phục tư thế cũ.

1 坪 (bình) = 3.3058 m²

Mấy người Tịch Mộ Phong cũng tìm chỗ trống ngồi xuống, Lâu Điện trực tiếprút một tấm đệm từ không gian trải ra, rồi kéo Lâu Linh ngồi xuống.

Đám Lâm Bảo Bảo vốn biết Lâu Điện mắc bệnh sạch sẽ nên chẳng để tâm, tự lấy túi ngủ, ngồi xuống nghỉ ngơi.

\*\*\*

Ngoài trời nhanh chóng tối đen, nhóm Tịch Mộ Phong lấy bánh quy và nước làmbữa tối ăn tạm. Những người sống sót khác nghe được tiếng nhai nhópnhép, không khỏi nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay họ, nuốt nước bọt, lộ vẻ mặt thèm thuồng, khiến đối phương nuốt không trôi.

Lâu Linh cũng thấy ăn không vô, không chỉ khó chịu mà còn cảm thấy thờitiết oi bức, năm mươi sáu mươi người cùng một phòng vừa nóng nực lại vừa bốc mùi.

Ông Mạc lấy miếng bìa cứng quạt cho cháugái, Trần Khải Uy đặt chút băng cạnh Lạc Lạc, khiến cậu bé thoải mái hơn một tí. Hoàng Chỉ Lăng là khổ nhất, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn cắn răngchịu đựng; cuối cùng Tịch Mộ Phong thở dài, nhờ Trần Khải Uy đóng băngmột bình nước, đặt vào tay cô để giảm nhiệt.

\*\*\*

Đêm ngày càng muộn, trong phòng có mỗi ngọn đèn vàng nông thôn hay dùngchiếu sáng, cốt để binh lính bên ngoài nhìn thấy tình hình bên trong,nếu có người biến dị, họ có thể phản ứng kịp thời. Chính vì thế nhiềungười không dám ngủ, sợ người bên cạnh biến dị, mình sẽ bị cắn đầu tiên.

Lâu Linh và mấy cô gái có thể ngủ, còn mấy chàng trai thương lượng nhau gác đêm. Lâu Linh nhìn mấy lượt sau đó dựa vào người Lâu Điện ngủ ngonlành.

\*\*\*

Một đêm vô sự, đến giữa trưa ngày thứ hai, mọi người được thả ra ngoài.

Sau khi ra khỏi phòng cách ly, sắc mặt ai nấy đều mệt mỏi nhưng rất phấn chấn, vậy là họ đã chân chính đặt chân đến thủ đô.

Mọi người bước trên đường phố thủ đô, nơi này là ngoại thành nhưng đượcquét dọn sạch sẽ, kẻ qua người lại tấp nập, nếu không phải có cái cửasắt phía sau thì thật dễ làm người ta quên mất giờ đang ở tận thế.

Rốt cục đã đến lúc chia tay…

Nhóm Tịch Mộ Phong đứng giữa ngã tư đường, định bụng tìm người thân. Ngườithân bọn họ ở thủ đô, nếu không biến thành zombie thì chắc vẫn ở địa chỉ cũ. Tịch Mộ Phong, Vệ Hiến, Hoàng Chỉ Lăng đều muốn đi tìm người nhà…Vậy là mọi người sẽ tách ra từ đây.

Đồng hành suốt nửa năm, cuối cùng đã đến đích, thật không nỡ chia ly.

Tịch Mộ Phong ngẫm nghĩ, nói: “Anh Lâu, rất vui vì được quen biết anh, nếu sau này hai người có việc thì cứ đến tìm bọn em.”

Tịch Mộ Phong đưa địa chỉ, rồi nói tiếp: “Sau khi anh và Lâu Linh ổn định, bọn em sẽ qua thăm hai người.” Giờ người thân không rõ tung tích nên Tịch Mộ Phong không dám hứa trước điều gì.

Hoàng Chỉ Lăng cũng có chút nuối tiếc, cô nhìn Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo, nói: “Các em, nếu sau này rảnh thì chúng ta sẽ lại cùng tập luyện.”

Nửa năm bên nhau đã sớm hóa giải những mâu thuẫn trước kia, chỉ cần khôngdính đến đàn ông, tình cảm thiếu nữ rất thuần khiết. Lâu Linh và Lâm Bảo Bảo đều bật cười gật đầu, hẹn gặp lại mọi người.

Sau khi ba người Tịch Mộ Phong, Hoàng Chỉ Lăng và Vệ Hiến rời đi, những người khác đều nhìn Lâu Điện.

“Trước cứ tìm nhà trọ nghỉ ngơi đã.” Lâu Điện nói.

Những người khác không có ý kiến.

Sau khi hỏi thăm rõ chỗ nào có nhà thuê, mọi người khởi hành.

Nhà trọ ở đây có hai phương thức thanh toán. Một là dùng lương thực trả,hai là dùng tinh hạch của zombie. Những người sống sót ở thủ đô sau khibiết trong óc của zombie chứa tinh hạch có thể nâng cao cấp bậc của dịnăng thì đã biến thứ này thành tiền lưu thông.

Nhanhchóng thuê xong, một nhà bốn phòng, kỳ hạn thuê là nửa năm; nếu sau nửanăm không thuê tiếp thì chủ nhà sẽ thu hồi. Lâu Điện không chút suy nghĩ trả luôn tiền thuê nửa năm, vào ở luôn.

Khu này toàn dị năng giả, cũng chỉ có dị năng giả mới có nhiều ‘tiền’ như vậy đểthuê. Đối với người thường, họ sẽ đến thằng những nơi cứu tế cho ở miễnphí, không cần dùng ‘tiền’ giao dịch. Mặc dù những chỗ đó rất phức tạpnhưng chỉ cần có nơi an toàn chui ra chui vào thì dù có phải bán mạnglao động cũng có thể sống yên ổn.

Căn nhà số 4 ở tầng 3, biển số 304. Vừa leo xong cầu thang, tìm được đúng nhà, mọi ngườiđang chuẩn bị mở cửa thì cửa.phòng 303 bên cạnh đột nhiên bật mở. Mộtngười phụ nữ trang điểm cầu kì xuất hiện, giật mình nhìn mấy người LâuLinh, sau khi săm soi đánh giá, ánh mắt dính chặt vào Lâu Điện.

“Xin chào, các anh cũng thuê chỗ này à?” Người phụ nữ này cười híp mắt, trên người mặc bộ quần áo bó bằng da,dáng người vô cùng nóng bỏng, lập tức thu hút ánh nhìn của Lâu Linh vàLâm Bảo Bảo, hai cô bé tồ nhìn chăm chú bộ ngực đầy đặn lởn vởn trướcmặt.

Lâm Bảo Bảo lưu luyến không rời, dõi theo chuyển động của bộ ngực, cũng cười híp mắt, vươn tay chào hỏi: “Đúng vậy, không biết xưng hộ với chị gái thế nào ạ?”

Người phụ nữ kia nghe tiếng ‘chị’ hơi mất hứng, tầm mắt đảo qua Lâm Bảo Bảocùng Lâu Linh, hai nữ sinh mới hai mốt tuổi đầu, còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa va chạm cuộc sống nên vẫn tràn trề sức sống, dễ dàng thu hútđám đàn ông trong thời tận thế.

“Chị là Dịch Tranh, rất hân hạnh được biết các em. Không biết các em xưng hô thế nào?” Dịch Tranh rộng rãi giới thiệu bản thân.

Lúc này, Lâu Điện mở cửa đi vào, Lâu Linh vốn muốn chào hỏi nhưng bị anhkéo vào cùng. Những người khác cũng tránh mặt vào theo, để lại Lâm BảoBảo tiếp chuyện cô ta.

Sau khi Lâm Bảo Bảo vào nhà,cô đã nắm được kha khá thông tin của đối phương, ngay cả từng thành viên trong nhà bên cạnh cũng biết đại khái.

Hàng xóm cónăm nam ba nữ, là một đội dị năng giả, tám người đều có dị năng, trừ đội trường là hệ thổ cấp hai thì những đội viên khác đều ở cấp một, thựclực không tệ.

Dọn dẹp nhà cửa xong, ông Mạc xắn tayáo lên, chuẩn bị nấu một bữa cơm thật phong phú để mọi người bồi bổ sứckhỏe, những người khác vui vẻ chạy tới hỗ trợ.

LâmBảo Bảo lôi ra mấy thùng nước sạch. Lâu Điện lấy ra đủ các dụng cụ nấunướng như nồi cơm, bình ác quy… cùng một loạt nguyên liệu thực phẩm. Vừa tưởng tượng ra những nguyên liệu này có thể chế biến thành món gì, aiai cũng chảy nước miếng. Hết cách rồi, từ khi đi cùng quân đội, vì không tiện nấu ăn nên tất cả đều gặm bánh quy qua bữa, miệng nhạt nhẽo quá.

Ông Mạc nấu cơm tẻ, xào bốn món thịt và hai món rau, ninh một nồi canh gà.Trần Khải Uy dùng dị năng ngưng kết thật nhiều băng, đặt ở các góc nhàđể hạ nhiệt, vừa có hơi lạnh phả vào lại vừa được thưởng thức đồ ăn nóng hổi…thật là thiên đường ~~.

\*\*\*

Ăn uống no say xong, Lâu Điện còn rất nhàn nhã lấy ra một lọ trà, một bộ dụng cụ, bắt đầu pha trà.

Mấy người Trần Khải Uy trố mặt, thật biết cách hưởng thụ.

Trà ngấm, mọi người ngồi trên sofa thưởng thức, thuận tiện bàn kế hoạch tiếp theo.

Đầu tiên, Lâu Linh hỏi Lâm Bảo Bảo: “Bảo Bảo, không phải cậu nói tới tìm cha sao? Ngày mai muốn đi đăng tin tìm người không?”

Lâm Bảo Bảo cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẻ mặt hưởng thụ.

Trước tận thế, cô không thích uống trà mà thích uống mấy đồ uống có ga. Nhưng giờ được uống một chén trà, cô mới nhận ra bản thân nhớ nhung hương vịnày đến nhường nào, trong lòng càng khâm phục năng lực của Lâu Điện. Ởthời điểm ăn bữa nay lo bữa mai như hiện nay, ai hơi đâu thu thập mấythứ này chứ?

“Đăng thông báo tìm người tốn không ít tinh hạch, tớ chẳng dại gì làm vậy.”

Lâm Bảo Bảo nhăn mũi, “Mấy ngày nữa tớ sẽ đi loanh quanh, gặp được thì chứng minh quan hệ máu mủ chém không đứt, không gặp được, đó chính là ý trời.”

Cô nói chẳng hề để ý, nghe như người dưng qua đường. Lâu Linh cũng biếtLâm Bảo Bảo không thân thiết, gần gũi lắm với cha mẹ ruột nên không tiện nói thêm, chỉ nói: “Nếu cần giúp đỡ, cứ nói với mình nhé.”

Lâm Bảo Bảo nhìn Lâu Điện, cười gượng gạo, không dám nhận lời. Trong lòngthầm nghĩ, nếu mình không ứng phó nổi người cha cực phẩm kia thì quáuổng phí mấy năm sống rồi. Hơn nữa, nếu vì thế mà làm liên lụy đến LâuLinh, Lâm Bảo Bảo chắc chắn Lâu Điện sẽ hất cô đi không thương tiếc.

Tự động bỏ qua Trần Khải Uy và ông Mạc, Lâu Linh quay sang hỏi Lâu Điện: “Anh, bác Lâu đang ở đâu? Bao giờ chúng ta đi tìm bác ấy?”

Lâu Điện ngồi bên cạnh cô, chậm rãi uống trà. Khói trắng lan tỏa, Lâu Điệnquay lại mỉm cười với Lâu Linh, ánh mắt tỏa sáng như hàng vạn vì sao, cô mơ hồ nghe anh nói: “Nghỉ ngơi vài ngày đã rồi tìm bọn họ.”

Lâu Linh không ý kiến, gật đầu.

Lại tán gẫu đôi việc về thủ đô, thấy sắc trời đã trễ, mọi người giải tán.

Lâu Linh bị Lâu Điện kéo vào phòng cũng không cảm thấy gì, nhưng khi pháthiện anh vào toilet chuẩn bị nước cho cô tắm rửa thì chẳng hiểu sao lông tơ trên người cứ dựng ngược lên, đồng thời nhớ lại những lời anh nóilúc trên đường.

Thế là cô quyết tâm phải chăm chỉ luyện tập, đến khi kiệt sức thì thôi.