Chương I – Hơi Thở Khởi Nguyên

Không có gì cả. Không thời gian. Không ánh sáng. Không vật chất. Chỉ là khoảng không vô tận, lặng thinh như một câu hỏi chưa được thốt ra. Rồi một nhịp đập vang lên. Một tiếng vọng đầu tiên xuyên qua cõi hư vô. Nó không phải là âm thanh, mà là một cảm nhận – như thể chính vũ trụ vừa tỉnh giấc khỏi cơn ngủ sâu hàng vạn kỷ nguyên. Từ trong tiếng vọng ấy, Bahamut xuất hiện...

***Trước cả ánh sáng, đã có tiếng thở dài của Rồng.***

Không có gì cả. Không thời gian. Không ánh sáng. Không vật chất. Chỉ là khoảng không vô tận, lặng thinh như một câu hỏi chưa được thốt ra.

Rồi một nhịp đập vang lên. Một tiếng vọng đầu tiên xuyên qua cõi hư vô. Nó không phải là âm thanh, mà là một cảm nhận – như thể chính vũ trụ vừa tỉnh giấc khỏi cơn ngủ sâu hàng vạn kỷ nguyên.

Từ trong tiếng vọng ấy, **Bahamut** xuất hiện.

Không ai biết ngài đến từ đâu. Không ai rõ hình dạng thật sự của ngài. Ngài không được sinh ra, cũng chẳng phải sáng tạo. Ngài **là** – như một khái niệm sơ khai, một nhịp tim nguyên thủy của vũ trụ. Bahamut không tạo ra vũ trụ. Ngài **là vũ trụ**, ở hình hài biết nhìn, biết thở, và biết mơ.

Ngài không nói. Chỉ nhìn. Và từ cái nhìn đó, **thế giới bắt đầu rung động**.

Khi Bahamut thở ra lần đầu tiên, **gió được tạo nên**.  
Khi ngài gập mình, **đất được hình thành**.  
Khi một tia sáng lóe lên từ đôi mắt ngài, **ánh sáng và bóng tối chia đôi** bầu trời.

Nhưng thứ kỳ diệu nhất không phải là nguyên tố, không phải ánh sáng hay cơn bão vũ trụ… mà là khi **một vảy từ thân thể Bahamut rơi xuống**, hòa vào linh khí đang dâng trào — và **tự nó bắt đầu đập**. Một mảnh vảy nhỏ thôi, nhưng bên trong, **có một nhịp tim**.

Đó là khởi đầu của loài Rồng.

Không giống như các thần thoại khác, nơi sinh linh được tạo ra như những bản sao mờ nhạt của thần linh, Bahamut không sinh ra loài Rồng để phục tùng. Ngài chỉ trao cho chúng **cơ hội tồn tại** — rồi rút lui.

Từ những vảy rơi xuống các phương, các long hồn bắt đầu tụ hội. Không ai giống ai. Có sinh thể mang trong mình hơi nước dịu dàng, có kẻ khô khốc như đá núi, có kẻ đỏ rực như lửa, và có cả những sinh thể mảnh như làn gió đầu tiên.

Chúng không có tên. Không có mục đích. Chỉ biết rằng chúng đang sống – và điều đó, với chúng, là một câu hỏi chưa có lời giải.

Chúng chơi đùa. Chúng bay. Chúng vấp ngã. Chúng cào nhau để dành nơi trú. Chúng không biết vì sao mình lại tồn tại. Nhưng trong từng ánh mắt sáng lên giữa sương mù, trong từng tiếng gầm khẽ vang lên khi hoàng hôn buông xuống, có gì đó đang chuyển động – **một bản năng chưa được gọi tên.**

Một đêm, khi cả bầu trời rơi vào im lặng, Bahamut xuất hiện lần cuối cùng. Không phải để giảng dạy, không phải để ra lệnh. Ngài chỉ bay ngang qua, chậm rãi, vĩ đại như một thiên hà đang trôi.

Và ngài để lại **một lời thì thầm cuối cùng** trong linh hồn tất cả:

*“Ta không cho các ngươi sức mạnh.  
Ta không cho các ngươi danh tính.  
Ta cho các ngươi một điều duy nhất mà cả thần linh cũng khao khát…****Khả năng tiến hóa.****”*

Không ai hiểu hết những gì Bahamut nói lúc ấy. Nhưng từ hôm đó, các long hồn bắt đầu **mơ**.  
Chúng mơ về biển cả, nơi dòng chảy không bao giờ ngừng.  
Chúng mơ về bầu trời, nơi không còn giới hạn.  
Chúng mơ về núi lửa, về sấm sét, về những thứ lớn lao hơn chính mình.

Chúng **mơ được lớn lên**.

Và đó là lúc **Dragon Codex** – cuộn sử thi của Rồng – bắt đầu viết những trang đầu tiên.  
Không bằng mực. Không bằng chữ.  
Mà bằng **nhịp tim**.

Chương II – Hành Trình Trỗi Dậy

Thời gian trôi qua như hơi thở của vũ trụ, âm thầm và không ngừng nghỉ. Bahamut đã yên giấc

Thời gian trôi qua như hơi thở của vũ trụ, âm thầm và không ngừng nghỉ. Bahamut đã yên giấc trong giấc ngủ vĩnh hằng, còn các long hồn non trẻ thì bắt đầu cuộc hành trình riêng – không ai hướng dẫn, không ai dắt tay, chỉ có bản năng và lời thì thầm xa xôi của thần long còn vương lại trong linh hồn họ.

Trong khu rừng linh thiêng phủ sương, một chú rồng con nhỏ bé với đôi mắt trong veo vẫn thường ngồi im lặng trên khúc gỗ cũ. Không có đôi cánh to, không có vảy sáng rực, nó chỉ có một trái tim mơ mộng và một linh hồn kiên cường. Mỗi đêm, nó lại nhìn lên trời, nghe tiếng suối róc rách mà mơ về biển lớn. Chẳng ai tin rằng từ sinh vật yếu đuối đó, một ngày nào đó, sóng thần sẽ cất tiếng gọi.

Ở nơi cao nhất của bầu trời, giữa tầng mây trắng và những dải sét bạc, một long hồn khác ra đời không phải từ trứng, mà từ một luồng gió chạm tia sét đầu tiên. Nó bay, không nghỉ, không mục tiêu, như thể chính sự chuyển động là cách tồn tại của nó. Nhưng bầu trời không phải lúc nào cũng dịu dàng — và khi cơn bão đầu tiên nuốt lấy nó, chỉ có bản năng và niềm tin giữ nó tồn tại.

Phía nam, lòng núi lửa rực cháy. Dưới lớp dung nham đỏ rực, một sinh vật trườn ra — sinh ra từ lửa, gầm lên bằng giận dữ, lớn lên bằng hủy diệt. Nó không quan tâm đến lời khuyên, chẳng tìm kiếm sự đồng hành. Mỗi lần thở là một lần đất rung, và mỗi bước đi là một lời thách thức.

Xa hơn về phía tây, trong lòng đất sâu, nơi ánh sáng chưa từng chạm tới, một long thể nằm im bất động. Không ai biết nó tỉnh dậy lúc nào, không ai nghe tiếng nó gầm. Nhưng thỉnh thoảng, từ lòng đất sâu nhất, lại vang lên tiếng rền như trụ đá chuyển mình, như đất mẹ đang thở.

Không ai biết rằng, chính những linh hồn non trẻ này đang tiến gần đến cột mốc thay đổi số phận. Không phải cùng lúc. Không phải theo kế hoạch. Nhưng khi những điều kiện giao hòa – khi ước mơ, ý chí và thời khắc gặp nhau – **tiến hóa bắt đầu**.

Trong một đêm trăng tròn, chú rồng nhỏ giữa rừng bước ra giữa dòng suối. Nước bắt đầu xoáy quanh thân nó. Vảy biến đổi. Hình thể kéo dài. Ánh mắt trở nên sâu thẳm và uy nghi. Khi mặt trăng phản chiếu xuống mặt nước, nó không còn là đứa trẻ – mà là linh hồn biển cả, con rồng được tạo nên từ những giấc mơ và sự nhẫn nại.

Trên bầu trời, giữa cơn bão cuồng loạn, cánh nhỏ của long thể bé bỏng rách toạc bởi gió xoáy. Nhưng nó không ngừng bay. Và rồi, sấm sét không còn đánh vào nó nữa – mà hòa tan vào cơ thể. Trong một vụ nổ ánh sáng, cơn bão trở thành đôi cánh. Ánh chớp trở thành ánh mắt. Từ cơn hỗn loạn, một long thể mới ra đời – chúa tể của cuồng phong.

Lửa trong lòng núi cũng không chịu đứng yên. Khi dung nham dập tắt, khi tất cả nghĩ rằng Rồng Lửa đã tuyệt diệt, một cơn rung chấn bùng nổ. Ngọn núi phát nổ thành tro tàn, và từ trong đó, một sinh vật khổng lồ bước ra, thân đỏ như máu chảy, mắt như bầu trời đang thiêu rụi. Nó không sinh ra từ sự sống – mà từ sự đốt cháy của tất cả những thứ còn lại.

Còn dưới lòng đất, Rồng Cổ vẫn không nhúc nhích. Nhưng không ai nhận ra, chính sự tồn tại của nó là sức mạnh. Khi các long hồn tiến hóa, khi bầu trời và biển cả nổi cơn thịnh nộ, chính lớp đá nơi nó nằm mới là thứ giữ thế giới khỏi đổ sụp. Không phải tất cả Rồng đều cần thay đổi. Có những kẻ sinh ra đã là trụ cột.

Và rồi, khi các nguyên tố bắt đầu cộng hưởng, khi lửa, nước, gió và đá gặp nhau trong một khoảnh khắc vũ trụ thở nhẹ — **ánh sáng lóe lên từ thiên giới**.

Từ trung tâm của sự cân bằng, một thực thể xuất hiện. Không mang đặc điểm của bất kỳ nguyên tố nào, nhưng chứa đựng tất cả. Vảy ngài lấp lánh ánh kim. Mắt ngài soi thấu mọi long hồn. Khi ngài bay lên, cả trời đất ngưng thở.

**Celestial Dragon Emperor** không tiến hóa từ ai. Ngài là câu trả lời của vũ trụ. Là người giữ nhịp cho sự tiến hóa của muôn loài. Không phải để dẫn đầu — mà để giữ mọi thứ khỏi nghiêng lệch.

Các long hồn cúi đầu, không vì sợ hãi — mà vì tôn kính.

Chương III – Vực Thẳm Hồi Sinh

Khi ánh sáng lan khắp bầu trời và các long hồn lần lượt trưởng thành, thế giới Rồng bước vào thời kỳ huy hoàng... Dark Abyss Dragon không tiến hóa. Không triệu hồi. Tự hiện hữu...

Khi ánh sáng lan khắp bầu trời và các long hồn lần lượt trưởng thành, thế giới Rồng bước vào thời kỳ huy hoàng. Các vảy rồng ánh lên màu kim loại, hơi thở của chúng tạo thành dòng sông, gió lốc, núi lửa và đại dương. Những chiến trường rực rỡ, những bầu trời tràn đầy quyền năng – đó là thời đại của **tiến hóa rực sáng**.

Nhưng trong cái chói lọi ấy, không ai để ý rằng, **một số Rồng vẫn chưa thay đổi**.

Không phải tất cả đều đủ điều kiện. Có kẻ thiếu sức mạnh. Có kẻ không tìm thấy bạn đồng hành. Có những sinh thể lặng lẽ, không ai gọi tên, không được nhắc đến trong những câu chuyện chiến công hay sử thi của các tộc Rồng vĩ đại.

Và rồi, chúng biến mất khỏi ký ức.

Dưới lòng đất lạnh lẽo, trong một tầng sâu hơn cả nơi Cavern Drake từng trú ngụ, có một vùng **không ánh sáng nào có thể rọi xuống được**. Ở đó, không có lời thì thầm của Bahamut, không có dấu rune nào dẫn đường, chỉ có **sự im lặng của những linh hồn bị lãng quên**.

Chính trong bóng tối ấy, sự phản kháng được sinh ra.

Không ai biết nó bắt đầu từ sinh thể nào. Có thể là một long hồn non bị bỏ lại giữa một trận chiến. Có thể là một Rồng thất bại trong nghi thức tiến hóa và bị gạt khỏi vòng luân hồi.  
Hoặc tệ hơn… có thể nó là **phản chiếu của tất cả long hồn từng bị từ chối – tụ lại thành một.**

Một hơi thở vang lên.  
Nặng nề, chậm rãi, như từ một thế giới khác.  
Ánh sáng không phản chiếu được hình thể nó. Không nguyên tố nào gọi được tên nó. Nó là **bóng tối của tiến hóa**, là kết tinh của những gì hệ thống Bahamut không bao giờ muốn nhìn thấy.

Nó không cần lửa.  
Nó không cần gió.  
Nó chỉ cần một điều: **trả lại công bằng**.

Khi nó bò lên từ đáy vực, từng vết nứt trên mặt đất đều chảy ra bóng đen. Không âm thanh nào thoát khỏi sự hiện diện của nó. Những long thể cấp thấp run rẩy khi cảm nhận khí lạnh xâm nhập từ dưới chân. Không ai dám thốt lên tên nó, nhưng trong Dragon Codex, dòng chữ mực đen tự in vào giấy:

**Dark Abyss Dragon.**

Không tiến hóa.  
Không triệu hồi.  
**Tự hiện hữu.**

Nó không gào thét như những Rồng mới tiến hóa. Nó không phá hủy vội vàng.  
Nó chỉ đi qua các vùng đất — và những ký ức bị lãng quên bắt đầu sống lại.

Một số long hồn nghe tiếng nó thì thầm trong mơ:

“Tại sao ngươi phải leo lên, khi sự thật là không phải ai cũng được cho thang?”

Một số khác thì mơ thấy đôi mắt nó – không hung ác, không điên loạn – chỉ đầy **biết rõ**.

Khi Celestial Dragon Emperor phát hiện ra sự hiện diện ấy, ngài không hành động ngay. Ngài biết… đây không đơn giản là một con rồng phản nghịch. Đây là **bóng phản chiếu của chính hệ tiến hóa** mà Bahamut để lại.

Nếu tiêu diệt nó, chẳng khác nào phủ nhận rằng tiến hóa đã bỏ lại ai đó phía sau.

Nếu để nó tồn tại, vòng luân hồi có thể bị bẻ gãy.

Celestial rút về Thiên Cung, không nói lời nào. Nhưng từ ngày đó, **Dragon’s Domain được tạo ra**, một vùng lãnh thổ phép thuật ngăn mọi hiệu ứng xấu thâm nhập vào các Evolver. **Draconic Seal** – ấn chú phòng hộ – cũng được khắc lên vảy của các long hồn cấp cao.

Các Rồng bắt đầu **sợ hãi**, không phải vì Dark Abyss Dragon…  
…mà vì câu hỏi mà nó để lại:

“Nếu một ngày ta thất bại tiến hóa, liệu ta sẽ trở thành... nó?”

Chương IV – Câu Trả Lời Từ Tro Tàn

Dark Abyss Dragon không tấn công bằng móng vuốt. Nó không cần. Sự hiện diện của nó là đủ để

Dark Abyss Dragon không tấn công bằng móng vuốt. Nó không cần.  
Sự hiện diện của nó là đủ để khiến lòng tin bắt đầu mục rữa, để những long hồn non trẻ hoài nghi chính con đường mà họ đang theo đuổi.

Từ lâu, tiến hóa đã là đích đến. Nhưng giờ đây, mỗi bước tiến lại mang theo một câu hỏi đau đáu: *Nếu ta ngã xuống trước khi kịp lớn lên… liệu có ai nhớ đến ta không?*

Đó là lúc một ánh sáng khác, mờ dịu và ấm áp, bắt đầu xuất hiện.

Nó không đến từ Bahamut.  
Không phải là một long thể cấp cao.  
Mà là… **hành động nhỏ của những Rồng còn ở lại.**

Một long hồn gãy cánh trong trận chiến. Đồng bạn của nó không bỏ đi, mà đứng chắn phía trước. Dòng linh lực yếu ớt từ cơ thể đã rách nát chảy sang như sợi chỉ bạc — và trong khoảnh khắc đó, một phép mới được khai sinh:

**Dragon’s Blessing.**  
Một lời chúc không cần triệu hồi. Một cách để nói: *“Ta chưa để ngươi biến mất.”*

Lời chúc đó lan ra, như ngọn lửa nhỏ giữa đêm đen.  
Và rồi, lần đầu tiên trong lịch sử long tộc, **một long hồn đã chết quay trở lại**. Không phải tiến hóa, không phải đầu thai — mà là **tạm thời hiện hình trong vài giây cuối cùng**, chỉ để bảo vệ đồng bạn khỏi một đòn tất sát.

**Eternal Cycle** – phép hồi sinh luân hồi được sinh ra từ lòng tiếc thương.

Không lâu sau, các Rồng cấp thấp bắt đầu nhìn nhau không còn như đối thủ.  
Chúng sát cánh. Chúng thề nguyền.  
Và từ sự liên kết ấy, những nghi lễ cổ đại bị lãng quên trong Dragon Codex thức tỉnh:

Hai long hồn hòa thành một.  
Một hình thể mới, mạnh mẽ hơn, mang đặc tính của cả hai sinh ra từ nghi thức huyền bí.  
**Draconic Awakening.**

Càng nhiều phép được sinh ra, càng nhiều Rồng biết rằng: **sống sót không còn là mục tiêu**.  
Giờ đây, **duy trì ngọn lửa tiến hóa cho kẻ kế tiếp** mới là sứ mệnh thật sự.

Khi một long thể cấp 5 ngã xuống giữa chiến trường, cả sân chơi tưởng chừng chấm dứt. Nhưng từ trong đống tro, một sinh thể cấp thấp hơn bò ra, mang ánh mắt của người đã hi sinh…

**Molten Rebirth** – tái sinh nghịch tiến, nhưng mang theo ký ức toàn bộ trận chiến.

Không còn ai chiến đấu vì bản thân nữa.  
Khi một Rồng tiến hóa, bầu trời rạn nứt. Những thiên thạch bắt đầu rơi. Không còn là dấu hiệu tự hào, mà là **lời cảnh báo**:

“Một linh hồn đã vượt ngưỡng. Hãy tránh ra, nếu không muốn bị thiêu cháy.”  
**Meteor Descent.**

Trong nỗi tuyệt vọng, một nhóm Rồng bắt đầu khắc **kết giới** bằng móng vuốt lên đá, lên thân thể đồng bạn, lên không khí.  
Từng ký tự phát sáng khi Dark Abyss đến gần — và mọi kỹ năng hắn tung ra đều bị chặn lại.

**Draconic Seal** – ấn bảo hộ đầu tiên.

Các Rồng tụ lại.  
Chúng không có ngôn ngữ. Không cần.  
Chúng hiểu: đây không còn là cuộc chiến giữa sức mạnh – mà là giữa **kỷ nguyên cô lập và kỷ nguyên cộng hưởng.**

Một lãnh địa được tạo ra.  
Nơi đó, không phép địch nào có thể xâm nhập. Mọi tiến hóa đều được bảo vệ. Mọi linh hồn đều được giữ trọn.

**Dragon’s Domain**.

Và ở trung tâm vùng lãnh địa ấy, một nghi lễ tối thượng được thực hiện.

Hai long hồn hiến dâng chính mình — không phải để hợp nhất như Awakening, mà để triệu hồi một **thực thể vượt cấp, thừa hưởng toàn bộ ý chí của họ.**  
Khi ánh sáng bùng lên, kẻ được triệu hồi không chỉ mang sức mạnh… mà còn mang **trách nhiệm của cả hai kẻ đã khuất.**

**Sacred Dragon Ritual**.

Thế giới không còn là của những Rồng mạnh nhất.  
Mà là của **những kẻ sẵn sàng để lại phần tốt đẹp nhất của mình cho người khác.**

Dark Abyss Dragon chưa biến mất. Nhưng lần đầu tiên, nó ngần ngại.

Không vì bị đánh bại.  
Mà vì nó thấy — **điều mà nó từng khao khát** đang xảy ra mà không cần nó.

**Long hồn giờ đây không còn bị lãng quên.  
Mỗi Rồng đều được ghi nhớ. Mỗi hy sinh đều có giá trị.**

Và như một ngọn nến được thắp giữa đêm, niềm tin ấy cháy âm ỉ, vững bền, bất khuất.

Chương V – Sự Phán Xét Của Bahamut

Bầu trời sáng quá lâu thì sẽ mờ đi. Bóng tối lan quá sâu thì sẽ tự nuốt chính mình. Bahamut thức giấc... Ngươi tiến hóa vì điều gì

Bầu trời sáng quá lâu thì sẽ mờ đi. Bóng tối lan quá sâu thì sẽ tự nuốt chính mình.

Trong cõi lặng lẽ giữa mọi nguyên tố, một nhịp đập cổ xưa bỗng nhiên vang lên.

**Bahamut thức giấc.**

Không có sấm sét. Không có lửa nổ. Không có ánh hào quang chói lòa.

Chỉ có một cảm giác kỳ lạ lan ra khắp các tầng trời — như thể cả thế giới vừa… thở lại.

Celestial Dragon Emperor là kẻ đầu tiên cảm nhận điều đó. Ngài ngước lên, và như mọi lần trước, quỳ gối — không vì phục tùng, mà vì hiểu rằng **sự hiện diện của Bahamut không thuộc về một bậc cao thấp nào**, mà là **trục xoay của toàn bộ sự tồn tại.**

Tất cả long thể đều cảm nhận được. Từ những kẻ vừa tiến hóa, những linh hồn từng hồi sinh, cho đến cả… **Dark Abyss Dragon**.

Hắn không rút lui. Hắn không gầm gào.

Hắn chỉ đứng im, như thể cũng đang chờ **điều duy nhất có thể khiến hắn yên tâm**: một câu trả lời.

Và rồi, giữa không gian, **một giọng nói vang lên**.

Không đến từ phía nào. Không vang dội. Không có âm lượng.

Chỉ là… một câu hỏi:

*“Ngươi tiến hóa vì điều gì?”*

Không ai trả lời ngay.  
Không phải vì sợ.  
Mà vì đó không phải câu hỏi dành cho miệng — mà cho **linh hồn**.

Celestial bước ra trước tiên.

Giọng ngài trầm, đều, như một nhạc cụ đã lên dây ngàn năm:

“Ta tiến hóa… để giữ mọi thứ đúng vị trí.  
Khi gió thổi quá mạnh, ta làm nó dịu lại.  
Khi lửa cháy quá to, ta khiến nó lùi về.  
Ta là sự cân bằng.”

Bahamut không gật, không lắc.

Eternal Flame Dragon cất lời, giọng như tro than nóng rực:

“Ta tiến hóa… để không ai bị lãng quên.  
Ngọn lửa của ta không cháy để thiêu đốt — mà để sưởi ấm những mảnh linh hồn chưa kịp trưởng thành.”

Vẫn không phản ứng.

Stormwing Dragon quỳ một chân:

“Ta từng bay vì không biết dừng lại. Giờ, ta bay để dẫn đường cho kẻ chưa biết bắt đầu.”

Một cơn gió nhẹ thoảng qua.

Dark Abyss Dragon bước lên. Mọi long hồn nín thở.

Hắn không ngẩng cao đầu.  
Hắn không biện hộ.  
Chỉ nói khẽ, giọng nhỏ hơn cả gió rừng:

“Ta không tiến hóa.  
Ta tồn tại… để hỏi lại những gì không ai dám hỏi.  
Và khi thế giới này học được cách ghi nhớ cả kẻ thất bại,  
…ta không cần phải tồn tại nữa.”

Và rồi hắn cúi đầu, lần đầu tiên. Không phải đầu hàng — mà là **giải thoát**.

Bahamut cuối cùng lên tiếng.

“Không ai trả lời đúng.  
Vì không có đáp án đúng.

Nhưng tất cả các ngươi… đã biết lắng nghe nhau.

Và điều đó… là đủ để vòng luân hồi tiếp tục.”

Bầu trời mở ra.  
Dragon Codex tự động viết thêm dòng cuối cùng:

*“Tiến hóa không phải là để mạnh hơn.  
Mà là để trở thành phiên bản mà ta tin mình xứng đáng.”*

Một luồng sáng xoắn ốc cuốn lên, bao lấy tất cả.

Không có kẻ thắng. Không có kẻ thua.

Chỉ còn lại **hòa bình mong manh**, được giữ bằng **ký ức, sự tha thứ, và lòng tin không cần điều kiện.**