ARC 2- TRẬT TỰ TỪ HỖN LOẠN

# Chapter 1: XỬ TỘI

( Năm 799 TCN ).

Tại lâu đài Băng vệ, một cuộc họp gia đình, chính xác hơn là một phiên tòa, đang được diễn ra.

Quỳ giữa phòng hội nghị là Alan El Flammel và một cô gái lạ mặt. Chủ tọa là Wolfrey Flammel, bên cạnh là Pelicia - vợ ngài. Dưới ghế khách mời là Deino Draco, Galadriel Ella Draco và phụng tiên Phoenicia.

Quay về tối hôm trước, Phoenicia bỗng dưng ghé thăm khiến Deino cảm thấy kỳ lạ, đành mời bà vào dùng bữa với hai vợ chồng. Vì lâu đài chỉ có Deino và Galadriel nên họ không cần phải hóa thân, trong hình dạng trẻ trung của mình, Deino diệu dàng dìu bà lão vào bàn ăn. Thực đơn hôm nay không có gì đặc biệt, chỉ có một con gà quay và một nồi thịt hầm khoai tây. Thức ăn đã được bày biện sẳn trên chiếc bàn tròn cở hai sải tay người lớn. Lặng lẻ kéo ghế mời bà cụ ngồi, Deino hỏi :

- Có việc gì mà bà đến tận đây vậy ?

Phoenicia lấy tay chỉnh lại bộ sườn sám màu mọt đô của mình rồi nhẹ nhàn đặt tay lên bàn, bà trả lời:

- Ta đang ngủ thì thấy một viễn cảnh nên đến đây trước.

- Viễn cảnh gì thế ? – Galadriel vừa múc thức ăn cho bà cụ vừa hỏi.

- Một phút sau cả hai sẽ biết.

Deino ngồi xuống bàn, xé một miếng bánh mì quệt vào nước soup rồi cho vào mồm nhai. Dù đã hơn bốn trăm năm qua đi, hương vị này vẫn không làm cậu thấy chán. Đột nhiên có liên lạc khẩn cấp của Wolfrey khiến cậu giật bắn mình.

Wolfrey nói với giọng như đang kiềm nén sự giận dữ :

- Này Deino, ngày mai cậu đến lâu đài Băng vệ nhé, có một vài chuyện rắc rối đấy.

- Thế ta có được mời không ? – Bà cụ cất tiếng.

- Ồ, cụ đang ở chổ Deino à, được, mai cụ cũng đến nhé.

- Có việc gì mà gấp thế - Deino lo lắng hỏi.

- Chuyện của thằng nhóc Alan, vậy nhé, nhớ đến sớm đấy.

Deino thở dài, tên Wolfrey đó hễ liên quan đến Alan là lại làm ầm lên.

- Lần này không phải chuyện nhỏ đâu.

Phoenicia bài tỏ, đoạn bà yêu cầu Deino liên lạc cho Serphont mời đến cho vui, nhưng ông ta đã từ chối với lý do không rảnh rỗi tham gia vào mấy việc vớ vẩn như vậy.

Cả ba tiếp tục dùng bữa và đến lâu đài Băng vệ vào sáng hôm sau. Bước vào phòng hội nghị, thứ đập vào mắt cả ba là Alan đang quỳ dưới đất cùng một cô gái lạ mặt có vẻ như đang mang thai. Deino cũng đoán được phần nào câu chuyện. Thấy khách mời đã đến, Wolfrey gỏ ba tiếng búa và tuyên bố phiên tòa bắt đầu.

Pelicia cầm chiếc quạt lông vũ chỉa vào thằng bé và hỏi:

- Alan, với sự chứng kiến của bà nội và cha mẹ nuôi, con đã nhận ra tội lỗi của mình chưa ?

Thằng bé ngẩng đầu lên, tuyên bố đanh thép:

- Con không làm gì sai cả, con và Maria yêu nhau. Tình yêu không phải sai trái.

Deino thở dài, suốt hai mươi năm nay thằng bé đã lăng lộn khắp các mặt trận phương đông để rồi dẫn đến cái viễn cảnh tồi tệ này.

Pelicia thật sự nổi giận, cô quát:

- Câm mồm. Ta cho phép con tham gia chiến đấu, chứ không phải cho phép con yêu đương linh tinh rồi mang cái của nợ này về.

Thằng bé uất ức lắm, nó nhìn Pelicia bằng ánh mắt như thể một con mèo bị thương đang bị dồn đến đường cùng, bất lực và đau đớn.

Deino hỏi :

- Alice có biết việc này không ?

- Không ạ - Alan đáp.

Galadriel lên tiếng:

- Này Pelicia, nếu Alan đã có quyết định của riêng mình thì hôn sự của mấy đứa nhỏ coi như hủy, chúng ta sẽ thông báo cho Alice sau.

Pelicia nhìn hai vợ chồng Deino với ánh mắt tội lỗi, cô gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi cô bước xuống chổ hai đứa nhỏ, dùng tay nâng cầm đỡ mặt con bé cao lên.

- Cô gái kia, cô có biết Alan đã có hôn thê không ?

Cô gái sợ hãi, lắc đầu lia lịa. Nhìn cách Wolfrey đối xử với những vị khách mời, cô gái tên Maria này biết cô đang ngồi giữa phiên tòa với toàn những tồn tại tối thượng của thế giới.

Phoenicia giữ thái độ im lặng từ lúc bước vào, bà chỉ nhìn cô gái. Ngẫm nghĩ một lát bà lên tiếng :

- Alan, khác với cháu, con cái của cháu không thể có cuộc sống dài lâu như cháu, chúng sẽ chết chỉ trong mấy chục năm tới.

Dừng lại, bà chống cây gậy ngọc của mình chầm chậm tiến về phía cô gái, bà tiếp :

- Và cô gái này cũng sẽ không thể mãi ở bên cạnh cháu.

Alan có vẻ đắng đo, bà nội không phản đối nhưng bà đã đặt cho cậu một vấn đề lớn. Nhìn Maria đang bị Pelicia đe dọa bên cạnh. Cậu quyết tâm :

- Nếu vậy, xin bà hãy thu hồi quyền năng bất tử của cháu.

Wolfrey thật sự mất bình tĩnh sau những lời đó, ngài lao đến đấm vào mặt Alan một cái đau điếng. Thằng bé bị đấm bay khỏi phòng hội nghị, văng ra sân rồi lộn vài vòng trước khi đập vào bức tường đá và dừng lại. Ấy thế mà nó vẫn đứng dậy được, thằng bé bật cường hóa thể chất rồi rút thanh **[ Bluemoon ]** sẳn sàng sống chết một phen.

- Nếu con thắng, cha phải chấp nhận mối quan hệ giữa con và Maria.

- Được, nếu thua, ta sẽ giết không chỉ con bé mà cả dân làng của nó.

Wolfrey vừa nói vừa lấy ra thanh **[ Solar – Prestige Edition ]**, Alan lao vào Wolfrey, cậu dùng **[ Bluemoon ]** chém tới tấp vào Wolfrey, tất cả những đòn thế mẹ cậu dạy để chống lại Wolfrey đều được cậu sử dụng, và nó đã thật sự đẩy lui được cha cậu. Đang đắc ý thì Wolfrey cười phá lên vì Alan hôm nay đã đủ gan dạ để đấu với ông, nhưng thật đáng tiếc.

- Quá non nớt.

Wolfrey nhận xét, rồi chỉ trong giây sau, ngài đã đứng phía sau cậu. Alan biết đến khả năng thống trị không gian của cha mình, cậu liền cuối người xuống, cố hết sức đưa thanh kiếm lên đở đòn. Quả thật Wolfrey đã bổ một nhát cực mạnh từ trên xuống. Thanh **[ Solar ]** hàng hiệu được phù chú dày đặt ma thuật đất, sức nặng của nó đủ để phá hủy một quả núi chỉ trong một lần vung. Ngay tức thì, **[ Bluemoon ]** đã vỡ nát. Wolfrey đã dừng lại trước khi thanh kiếm chẻ đôi Alan.

Túm lấy thằng Alan mang trở lại phòng hội nghị, Galadriel bước đến, nàng dùng **[ Divine Cure ]** để chữa thương cho thằng bé. Deino thở dài, quyết định đấu kiếm với người mang danh hiệu **[ Swordlord ]** là một sai lầm, nếu thật sự phải đánh nhau, Deino chắc chắn sẽ không đấu kiếm với Wolfrey. Xem chừng cô gái này và ngôi làng của cô sẽ phải chịu bi kịch. Nhìn thằng nhóc Alan vừa tỉnh dậy đang ngồi thất thần vì sự bạc nhược của mình, Deino lại càng ủ dột. Ngài nhìn sang Wolfrey, định nói gì đó nhưng lại chần chừ. Đột nhiên Galadriel cất tiếng :

- Này Wolfrey, cậu thật sự muốn làm ly trà bí đao hạt chia uyên rẻ thúy sao ?

- Nếu Alan đến với cô gái này, thằng bé buộc phải từ bỏ thân phận một người giám sát của mình và sống một cuộc đời của một người bình thường.

Wolfrey trả lời Galadriel rồi ngài lại nhìn sang thằng bé. Ngài tiếp:

- Con sẽ phải trải qua một cuộc sống bình phàm đấy, Alan.

Alan gật đầu, cậu khóc òa trong hạnh phúc, có vẻ như Wolfrey đã thay đổi suy nghĩ. Wolfrey nhìn sang Phoenicia, bà nhìn lại ngài rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Bà thu hồi quyền năng trường sinh của Alan. Từ giờ Alan sẽ bắt đầu tuổi thọ của mình ở mốc mười bảy. Cô gái tên Maria kia cũng bị xóa kí ức và hai người được đưa về làng của Maria.

# CHAPTER 2: MARIA VÀ CHÀNG TRAI TỪ BÊN KIA NÚI.

( Năm 810 TCN )

Maria Blanche, một cô gái bình thường sống trong một ngôi làng nhỏ vô danh dưới chân núi Valentine. Tình hình chiến tranh căng thẳng đã làm cho ngôi làng của cô bị đói kém trầm trọng. Hôm nay Maria lên núi để tìm rau rừng, mặc trên người một bộ váy ngang gối sờn màu, mái tóc vàng búi cao, cột trên đầu một mảnh vải sơ sài để khỏi nắng, cô sải bước trên con đường núi ngoằn ngoèo. Len qua hết lớp này đến lớp khác cây rừng, cô cũng đến nơi hái lượm quen thuộc. Từ đằng xa, một chàng trai đang nằm vật vã dựa người vào một tảng đá, cậu ta bị thương nặng, một thanh kiếm đang găm vào đùi và người thì chi chít vết thương do tên bắn.

Maria quan sát xung quanh cẩn thận, cô chậm rãi tiếp cận chàng trai.

- Anh còn di chuyển được không ?

Cậu trai bất ngờ vì sự xuất hiện của cô gái trước mặt mình. Cậu định dùng ma pháp trị liệu để chữa thương nhưng đã dừng lại. Nhìn cô gái đang lo lắng cho mình, cậu đáp:

- Tôi không sao, vẫn có thể tự di chuyển được.

- Để tôi đưa cậu đến nơi an toàn.

Quên cả việc mình đang đi tìm thức ăn, cô gái đưa chàng trai xuống núi, trở về làng. Bước vào trong làng, chàng trai chỉ thấy toàn người già, trẻ em và phụ nữ sống trong những ngôi nhà rơm xập xệ cũ nát, giữ sự thắc mắc vào trong lòng, cậu lặng lẽ tiếp tục bước theo cô gái. Đến một ngôi nhà nhỏ dựa mình vào vách đá, cô dừng lại, mở cửa và mời chàng trai vào. Ngôi nhà không lớn lắm, đủ một gia đình ba người sinh sống, khung nhà bằng gỗ, lợp bằng rơm cũ như thể đã lâu chưa được thay mới. Cô gái diều chàng trai đến một chiếc bàn tròn, đặt cậu ngồi xuống một cái ghế đẩu rồi đi chuẩn bị nước cho cậu rửa vết thương. Trong lúc cô gái rời đi, cậu trai lấy trong túi ma thuật ra một bộ trang phục và một ít thuốc men mà cậu ít khi dùng đến. Trở lại với một cái chậu gỗ đầy nước, cô hỏi:

- Anh có thể tự làm không?

- Tôi ổn.

Nói đoạn cậu cắt cái ống quần đẫm máu của mình, rút thanh đoản kiếm ra và bắt đầu khâu vết thương. Cô gái không dám nhìn, chỉ dám quay mặt sang một hướng khác.

- Anh tên gì?

- Alan.

- Tôi là Maria.

- Cô sống ở đây à ?

- Đúng vậy, tôi từng sống trong ngôi nhà này với bố và mẹ.

Nói đoạn cô bước ra cửa, đưa mắt nhìn vào khoảng không xa xăm rồi tiếp :

- Họ đã bị lũ cướp giết hại cách đây hai năm.

- Xin lỗi vì đã gợi lại chuyện không vui.

- Không sao, anh cứ ở đây nghỉ ngơi, tôi sẽ lên núi tìm một ít thức ăn.

- Trời sắp tối rồi, tôi có thức ăn dự trữ đây, cô không cần đi.

Chàng trai lôi trong túi ra một bao gạo hai mươi lăm ký còn nguyên tem làm cô gái giật mình, chưa dừng lại, cậu tiếp tục lôi ra một tá trứng Basilisk và một cái đùi orc hun khói to tổ bố cùng mấy cái bắp cải tươi mơn mởn. Cô gái không thể tin vào mắt mình, liền hỏi :

- Anh thật sự là ai vậy ?

- Tôi chỉ là một chiến binh bình thường thôi.

Với mớ nguyên liệu thượng hạng như vậy, cô gái không biết phải nấu gì, bất lực, anh ta đành phải vào bếp hướng dẫn. Ăn uống no nê, cô gái chuẩn bị một ít trà, hai người ngồi ngoài hiên, đưa mắt nhìn về khoảng không trước mặt. Không gian trầm lắng dưới ánh trăng mờ ảo làm người ta không khỏi xuyến xao.

- Ngôi làng này chỉ toàn người già và phụ nữ, đàn ông đã bị triệu tập để tham gia chiến tranh.

Maria vừa nâng niu thanh kẹo matcha trong tay vừa kể, Alan nhìn cô gái mong manh trước mặt, không biết nghĩ gì, cậu nói :

- Trông nó thật tàn tạ và đói kém, nhưng biết đâu chúng ta có thể làm gì đó thì sao.

Alan vừa nói vừa cười khiến Maria thấy khó hiểu.

- Tôi đến từ một nơi rất xa ở phương Bắc, cuộc sống ở đó thật tẻ nhạt. Tôi đã đi du hành nhiều nơi và bị hiểu nhầm là gián điệp, thế là bị một đám lính truy đuổi và cuối cùng nằm gục ở trên núi.

Nói đoạn, Alan nhìn lên bầu trời, cậu tiếp :

- Nếu không có cô giúp đỡ có lẽ tôi đã chôn thây trên ngọn núi đó.

Maria khẽ cười, cô nghĩ tên này là một kẻ kỳ quái khi rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy mà vẫn còn có thể cười được. Alan tiếp :

- Được rồi, cha đã dạy tôi mang ơn thì phải trả ơn sao cho phải phép. Đi ngủ thôi, mai sẽ bận nhiều việc đấy.

Nói xong, Alan đứng dậy, đi cà nhắc vào chổ ngủ, cậu chui vào cái túi ngủ dã chiến của mình đánh một giấc. Maria khóa cửa, cô cũng trở về phòng.

Sáng hôm sau, Alan đã dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, kỹ năng nấu ăn của cậu được học từ mẹ Galadriel, nó ngon đến mức có thể lấy lòng được cả những kẻ khó tính nhất. Alan đang mặc một bộ đồ đơn giản, áo phông mỏng tang đã bạc màu, quần nâu dài tới gối may từ loại vải thô dệt bằng sợi rẻ tiền, Maria ngủ dậy thì mặt trời đã mọc ở đằng đông, bước ra khỏi phòng cô thấy bửa sáng đã được bày sẳn.

- Mời tiểu thư rửa mặt rồi dùng bữa sáng. Thực đơn có trứng, bacon và bánh mỳ.

Maria bất ngờ, cô không nghĩ Alan lại dậy sớm và nấu ăn. Vệ sinh cá nhân, chỉnh vội đầu tóc, cô trở lại bàn ăn. Mọi thứ trong thật bắt mắt.

- Anh thật sự là ai vậy ?

- Tôi chỉ là một chiến binh bình thường thôi.

Nói đoạn, cậu cũng ngồi xuống và cả hai dùng bữa cùng nhau. Ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, Alan ra khỏi nhà, nhìn lên máy rơm cũ nát, cậu đề nghị :

- Này Maria, cô không phiền nếu tôi sửa cái mái nhà cho cô chứ ?

- Được, cảm ơn anh nhé.

Maria nói vọng ra, chỉ trong thoáng chóc, cậu đã thay toàn bộ rơm trên nóc nhà thành rơm mới. Nhưng Alan không hài lòng, có lẽ cậu nên xây mới thay vì sửa chữa cầm chừng như vậy. Maria bước ra, nhìn mớ rơm mới vừa được thay, cô vui lắm.

- Cảm ơn anh.

- Này Maria, tôi nghĩ mình nên xây mới thay vì sửa chữa. Có khi xây mới sẽ dễ dàng và nhanh hơn vì tôi đang có sẳn vật liệu.

- Như vậy có phiền cho anh không ?

- Không sao, nhìn cô vui thì tôi cũng vui lây. – Alan vừa nói vừa cười tươi khiến Maria chết trong lòng một chút.

Chỉ trong một giờ, với sức mạnh điên rồ của mình, Alan đã dựng xong khung và bắt đầu phủ ngói cho ngôi nhà, căn nhà mới rộng tầm hai trăm mét vuông nằm cạnh ngôi nhà cũ. Người trong làng thấy náo nhiệt nên kéo nhau đến, đám đông toàn người già, phụ nữ và trẻ em.

Nghe Maria gọi, Alan nhảy xuống, cô giới thiệu :

- Đây là Alan, một chiến binh bị thương cháu đã cứu trên núi.

Mọi người vây quanh Alan, đã rất lâu rồi mới xuất hiện một thanh niên trong làng, mọi người tỏ ra thích thú với cậu chiến binh trẻ tuổi. Một cụ già lên tiếng :

- Cậu Alan bao nhiêu tuổi rồi ?

Mở hàng bằng câu hỏi Alan không muốn nghe nhất, không thể nói mình là một ông già bảy mươi ba tuổi, cậu áp dụng văn mẫu:

- Cháu năm nay vừa tròn mười bảy ạ.

- Maria cũng chạt tuổi này nhỉ ?

- Vâng ạ. – Maria vừa trao cốc nước cho Alan vừa tiếp lời cụ.

Nhìn đám trẻ xung quanh chỉ vừa tầm tám đến mười tuổi, cậu như nghĩ ra điều gì nhưng vẫn giữ trong lòng chưa muốn nói ra. Rồi cậu nhìn vào những ngôi nhà xa xa trông tàn tạ và xập xệ, cậu nói :

- Nếu được, cháu muốn sửa nhà cho mọi người trong làng.

Mọi người ngạc nhiên, mấy đứa trẻ vui mừng chạy vòng quanh, mấy ông bà cụ như không tin vào đôi tai già nua của mình, hỏi lại :

- Cậu chắc chứ, đừng quá sức vì những người sắp chết như chúng tôi.

- Không sao ạ, chỉ là xây mấy ngôi nhà, cháu làm suốt.

Alan vừa nói vừa cười trông thật đáng tin cậy. Alan nói thật, cậu đã vượt qua khóa huấn luyện kiến trúc địa ngục của Wolfrey bằng cách vát băng quanh lâu đài Băng vệ để xây cầu đường rồi đập đi cả trăm ngàn lần. Việc xây nhà mái ngói cho dân làng ở đây chẳng qua chỉ là việc cỏn con so với những gì cậu đã trải qua.

Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, Alan đã xây dựng lại toàn bộ nhà cửa của làng, cậu say mê làm việc đến mức quên cả ăn uống khiến Maria lo lắng. Với khả năng trường sinh của mình, Alan có thể nhịn ăn cả tháng trời mà vẫn không hề hấn gì, nhưng việc cậu bỏ bữa khiến Maria lo lắng. Cô sợ Alan sẽ gục ngã. Cô thường mang cơm đến tận nơi và thồn vào mồm cậu, mặc dù khả năng nấu nướng của cô dở tệ nhưng Alan vẫn ăn chúng với tất cả sự biết ơn. Sau khi căn nhà cuối cùng được xây xong, làng quyết định tổ chức tiệc ăn mừng. Trưởng làng cũ đã chết trong một lần làng bị cướp bốc, nên làng đang không có người dẫn dắt. Sự xuất hiện của Alan như một tia hi vọng mới của họ. Cả làng thống nhất sẽ đi theo Alan. Sau một hồi lưỡng lự điều gì đó, cậu đã đồng ý nhưng trưởng làng sẽ là Maria, cậu vẫn sẽ ở đây thêm một thời gian vì vốn cậu không thuộc về nơi này.

# CHAPTER 3: NHỮNG TÊN CƯỚP

( Năm 810 TCN )

Chỉ sau một tháng xuất hiện, Alan đã xây dựng lại toàn bộ nhà cửa và khôi phục lại ruộng đất vốn đang bị bỏ hoang của dân làng. Cậu nằm thả chân trên ngọn đồi được dùng để chăn nuôi Basilisk, cỏ đã dần úa vàng và những cơn gió lạnh của mùa đông đang ùa về, ngẫm nghĩ vì đang có quá nhiều việc phải cán đáng, không biết có thể chăm lo nổi cho dân làng vượt qua mùa đông năm nay không. Bỗng dưng cảm nhận ma lực của Alan phát hiện một điều bất ngờ, cách cổng làng khoảng chừng nửa dặm đường, một toán hai mươi người đang rình rập, rồi bỗng hai người đi về phía làng, dường như họ đang thăm dò điều gì đó. Alan bật cười.

- Đúng là một món quà tuyệt vời.

Cậu liền di chuyển về phía cổng làng, quả thật có hai tên đàn ông đáng ngờ đang di chuyển đến, trông rách rưới và đói khát. Họ bị chặn lại ở cổng bởi người của làng. Những cụ già của làng đã được Alan cho mượn vũ khí tự vệ trong lúc cậu vắng mặt, và đây là lúc chúng tỏ ra hiệu quả. Cụ ông giương thanh giáo của mình về phía hai tên đáng ngờ, hỏi :

- Các ngươi đến từ đâu và đến đây vì mục đích gì ?

Một gã quẳng cái túi của mình xuống, giơ hai tay lên cao tỏ vẻ vô hại, hắn phân trần :

- Chúng tôi đến từ chiến trường bên kia núi, vừa bị cướp sạch lương thực, từ xa thấy làng của các vị nên đến đây xin một chổ ngủ.

Maria đã ra đến nơi sau khi có liên lạc từ lính canh. Đứng trước hai người đàn ông lạ mặt, cô giới thiệu :

- Tôi là Maria, trưởng làng ở đây, các vị có thể trú lại nhưng phải nộp hết vũ khí.

Lòng nhân hậu của Maria sẽ mang đến tai họa cho ngôi làng, nếu lần này không có Alan, tất cả có thể đã bị giết. Hai người được đưa đến căn nhà được xây dựng cho khách trong khi vũ khí đã bị tịch thu. Đêm xuống, một tên lẻn ra khỏi làng. Tất cả hành vi đáng ngờ đó đã bị Alan theo dõi sát xao. Chạy bạc mạng đến đám cướp đang chờ bên bìa rừng, hắn báo cáo :

- Cái làng đó đã được xây dựng lại một cách kỳ lạ, tất cả người dân đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Không có tên đàn ông nào cả. Nhưng họ đều được ăn uống đầy đủ, có cả lương thực dự trữ. Bọn chúng còn nuôi cả Basilisk ở trang trại.

Tên thủ lĩnh đang uống rượu và ăn một miến sườn nướng, nghe báo cáo hắn cười một cách khả ố, đắt ý bảo :

- Tốt, lần này bội thu rồi.

Nói đoạn hắn đứng dậy, nâng bát rượu trên tay, hắn tuyên bố :

- Anh em, chúng ta sẽ tàn sát ngôi làng và cướp sạch thức ăn. Chúng ta sẽ có một mùa đông không sợ đói kém. Anh em thấy có được không ?

Tất cả đều hô vang một khẩu hiệu: ”Không sợ đói! Không sợ đói”. Rồi bắt đầu tiến về phía làng.

Tên còn lại đang bị trói trên một cái ghế trước cổng làng, xung quanh là những người cao tuổi, lũ trẻ vẫn đang say giấc nồng. Alan xiết chặc tay chân hắn đến mức các khớp xương đang căng cứng hết mức và chỉ cần chạm nhẹ cũng đủ khiến tên cướp đau đớn đến chết đi sống lại. Riêng khoảng tra tấn phạm nhân, Alan không thiếu cách, cậu là học trò xuất sắc của chúa rồng Deino không chỉ về ma thuật mà còn về những thú vui bệnh hoạn của Deino mà chỉ có cậu và Wolfrey biết đến. Alan nhận ban phúc của Phoenicia, danh hiệu của cậu là **[ Alan - The Child of the Wolves ],** cậu kế thừa hầu hết kĩ năng của cha mình, và dưới sự dạy dỗ của Deino, khả năng ma pháp của cậu cũng không hề thua kém Alice, con gái của Deino và là kẻ được cả phương Tây gọi với cái tên cô công chúa đến từ địa ngục.

- **[ Mind reading ]**

Alan đọc ký ức của tên trước mặt, quả thật hắn là một tên cướp đã giết hại vô số người vô tội. Alan cười phá lên.

- Đúng thật là một đám cặn bã.

Nói đoạn cậu ghé tai tên cướp, nói với một vẻ mặt vô cùng gian tà:

- Ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết.

Một lát sau, cả đám hơn hai mươi tên cướp tay cầm đuốt bước đến cổng làng. Tên đi đầu có vẻ là thủ lĩnh, hắn oang oang lên tiếng:

- Tập hợp cả ở đây sao ? Vậy thì bọn ta đỡ phải tìm rồi giết từng người.

Nói xong hắn ngửa mặt lên trời cười lớn.

- **[ Mind control ]**

Không cần nói nhiều với đám rác rưởi này, Alan lập tức dùng thống trị tinh thần để khiến bọn cướp quỳ xuống đất. Cậu ra lệnh cho bọn chúng dùng tay trái để chém đứt tay bên phải, chặt lìa hai chân và tự móc mắt của mình ra. Con người ở phương đông không có khả năng kháng ma pháp cao cường như các ma nhân phương tây, hơn nữa đây là lũ cướp hèn hạ không có ý chí mạnh mẽ như những chiến binh, chúng lập tức bị khống chế và làm theo. Tiếng hét đau đớn của lũ cướp vang vọng cả cánh rừng. Đúng là một cảnh tượng khiếp đảm. Những cụ già trong làng thất kinh, phần vì cảnh tượng trước mắt, phần vì sự tàn nhẫn của Alan.

- Các ngươi nghĩ như vậy là xong ư. **[ Divine Cure ].**

Cả toán cướp đã được chữa lành. Bọn chúng vui mừng vì nghĩ mình sẽ được tha mạng, nhưng không. Alan dùng ánh mắt đầy tàn nhẫn nhìn chúng:

- Giờ thì làm lại một lần nữa nào.

Cả đêm hôm đó, bọn cướp bị hành hạ đến mức có kẻ đã muốn tự đâm kiếm vào tim để được giải thoát, nhưng chúng vẫn không thể chết bởi Alan đã ngay lập tức dùng **[ Resurrect ]** để hồi sinh ngay khi có một kẻ làm liều.

Tiếng gà gáy báo hiệu trời sáng, Alan đã dừng màn tra tấn của mình. Cậu ngồi trên cái ghế trước mặt đám lính, dùng chân dẫm đạp lên khuôn mặt nhàu nát của tên thủ lĩnh. Hắn ta giờ đã không còn là một tên cướp tàn bạo nữa, lý trí của hắn đã bị thổi bay cùng với tiếng hét sau bao nhiêu sự đau đớn đã trải qua.

Alan đặt lời nguyền lên đám cướp, ép buộc chúng lao động khổ sai và phải chịu ách nô dịch cho người dân của ngôi làng này đến chết. Xong việc cậu ra lệnh cho chúng di chuyển vào một cái chồi tạm bợ để nghỉ ngơi, cậu sẽ phân chia công việc khi chúng tỉnh lại. Giờ thì cậu đi làm việc của mình. Một vài cụ già với đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ đang chuẩn bị làm việc, thấy Alan vội tiến đến hỏi hang:

- Cậu không sao chứ Alan, cả đêm qua cậu đã làm gì đám cướp thế ?

- Cháu chỉ chơi đùa với chúng một chút thôi ạ. Giờ bọn chúng đang bị nhốt ở cái chồi gần cổng làng, chúng không còn nguy hiểm đâu nên mọi người đừng lo lắng.

Alan vừa nói vừa cười khoái trá. Sau màn tra tấn đầu tiên, nhiều cụ đã quá sợ hãi mà trở về nhà của mình để nghỉ ngơi. Nhưng tiếng thét của đám cướp chóc chóc cứ vang lên làm họ giật mình tỉnh dậy. Càng gần sáng tiếng thét càng ít dần nên họ mới có thể nghỉ ngơi được một chút.

Suốt đêm qua Maria đã không có mặt, cô được Alan ru ngủ từ trước để tránh phải chứng kiến những thứ ghê rợn như thế. Giờ Alan đến chổ Maria để báo cáo tình hình. Lết từ trong phòng riêng ra là một cô gái đầu tóc bù xù, mắt còn dính ghèn, miệng vẫn còn chảy dãi chưa thoát khỏi cơn mê.

- Chào buổi sáng Alan.

Cô vừa nói vừa ngáp một hơi dài.

- Tin tốt đây Maria, chúng ta sắp có một lực lượng lao động miễn phí đấy.

Alan báo tin làm Maria giật cả mình. Nếu thật sự như Alan nói, tình hình trong làng sẽ được cải thiện rất nhiều.

- Anh nói thật sao Alan, anh tìm ở đâu ra thế ?

Cô vừa nói vừa cầm lấy tay cậu trai. Đột nhiên đụng chạm làm Alan có chút ngượng. Thêm quả ngực to tổ bố của Maria đang lù lù trước mặt làm cậu không giữ được bình tĩnh mà quay mặt ra chổ khác để giấu đi sự xấu hổ.

Nhận ra mình đang quá xổ sàng, Maria lùi lại, cuối mặt xuống đất:

- Xin lỗi vì đã quá tùy tiện.

- Không, không sao…Để tôi đi chuẩn bị bữa sáng.

Nói đoạn, cậu chạy xuống bếp nấu vội mấy món.

Xong việc với Maria, Alan trở lại cái chồi chổ mấy tên cướp bị giam lỏng, bọn chúng đang co ro trong một gốc không dám cử động khi thấy cậu xuất hiện. Vứt một giỏ bánh mì mới nướng trước mặt đám cướp, cậu ra lệnh:

- Ăn đi, các ngươi sẽ phải làm nhiều việc đấy.

Đám cướp vừa mới thoát khỏi cơn mê và đang đói rã ruột, thấy túi thức ăn trước mặt chúng đã cố nhịn và không lao đến vì chúng biết kẻ trước mặt còn đáng sợ hơn quỷ dữ. Ngay sau mệnh lệnh, chúng lập tức lao đến như đám linh cẩu đói lâu ngày. Nhìn thấy cảnh tượng dơ bẩn đó, Alan bằng tất cả sự khinh miệt của mình, nhổ một bãi nước bọt đầy sự khinh bỉ. Alan không tốt bụng tới mức nướng bánh mỳ cho chúng. Số bánh đó là do một lần, cách đây năm năm, cậu và Alice đến Midst chơi và được người dân bản địa tặng cho. Cậu nhét tạm vào túi ma pháp, không ngờ hôm nay lại được dùng cho đám hạ tiện này. Lũ cướp đã ăn xong, cậu phân chia công việc cho chúng. Toàn những công việc nặng nhọc như đào đường nước, vát cỏ khô, khai mỏ, dựng hàng rào,… Đám cướp nghe phân công chỉ dám lẳng lặng đi làm việc.

Nằm dài trên đồng cỏ quen thuộc, cậu quan sát đám nô lệ làm việc, nếu có tên nào dám chểnh mảng hay than thở, lập tức sẽ bị lời nguyền của cậu giật điện lên bờ xuống ruộng. Vẫn có một vài việc mà cậu vẫn phải tự tay làm như chăm sóc đám Basilisk hay dạy học cho lũ trẻ. Cũng nhờ những nhân sự mới mà cả làng đã vượt qua được mùa đông đầu tiên trong thuận lợi mà không có ai phải chết vì đói rét.

# CHAPTER 4: VŨ ĐẠI

( Năm 799 TCN )

Trở về làng sau phiên tòa gia đình, Alan không thể tin nổi Maria vẫn còn sống. Cha cậu đã đưa ra một quyết định mà cậu không thể đoán trước. Tất cả những kết quả tính toán từ **[ Foreseen ]** đều cho ra kết quả Maria sẽ bị Wolfrey chém bay đầu. Một điều gì đó đã khiến cha cậu thay đổi quyết định, là do sự xuất hiện của bà nội, hay là do lời khuyên của mẹ Galadriel. Cậu không biết và cũng không cần biết, điều cậu quan tâm bây giờ là tính mạng của Maria và đứa con của cả hai.

Maria đã mang thai sáu tháng, đó là một đêm cả hai say mèm sau lễ hội tái sinh của làng. Không biết Alan và Maria đã yêu nhau từ bao giờ, nhưng Alan luôn giữ khoảng cách với Maria vì cậu đã có hôn thê, tuy vậy cậu vẫn không cho cô biết về sự tồn tại của Alice. Đêm hôm ấy Maria đã không còn kiềm chế được nữa, cô quá yêu anh, Maria đã tấn công Alan và hay người quấn lấy nhau trong cơn say. Hai tháng sau, Maria có mang. Alan biết đứa trẻ sẽ mang đến sự diệt vong cho ngôi làng này. Tất nhiên Alan không phải J97, cậu quyết định sẽ giữ lấy đứa nhỏ và vang xin cha mình tha cho những người vô tội.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Tối hôm ấy Wolfrey vừa giải quyết xong đống báo cáo tình hình chiến trận trên lục địa, đọc đến chiến sự bên bờ Tây Valentine, ngài mới nhớ Alan cũng đang ở đây và muốn kiểm tra tình hình của cậu. Mở bản đồ thế giới lên xem, Wolfrey đã nhận ra sự hiện diện của một phụ nữ mang thai đang ngủ bên cạnh Alan. Vẫn giữ một chút sự tin tưởng thằng nhóc Alan sẽ không làm ra chuyện điêng rồ đó, ngài ngay lập tức xuất hiện trước cửa phòng của hai người. Alan đã nhận ra sự hiện diện của cha mình, cậu hốt hoảng, mặt trắng bệt. Wolfrey nhìn cô gái đang ngủ, ngài nhận ra ngay đứa trẻ đang tỏa ra aura của tộc Elf kia chính là con của Alan. Cố nén cơn giận, ngài yêu cầu cả hai hãy về lâu đài ngay trong đêm. Tối hôm đó đúng là một đêm dài với Pelicia, cậu con trai cô gửi ra mặt trận để thu thập thông tin, thay vì mang về tình báo, nó lại mang về một cục nợ. Và kết quả là phiên tòa ngay sáng hôm sau.

Bây giờ, Alan đã không còn khả năng trường sinh, tuy nhiên có vẻ toàn bộ quyền năng vẫn còn nguyên vẹn, cậu vẫn đủ khả năng bảo vệ ngôi làng vô danh này. Chiều dần tàn và mặt trời đã trốn sau ngọn núi đằng xa, ngoài hiên nhà Alan đang gối đùi cho Maria ngủ, cô đã trải qua những chuyện khủng khiếp ở lâu đài Băng vệ, tuy đã bị xóa ký ức nhưng vẫn là quá sức với một cô gái. Maria tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cô bấu lấy cánh tay Alan. Thấy cô đã tỉnh dậy, cậu nói:

- Em tỉnh rồi à Maria, em cứ ngủ mãi làm anh lo đấy.

- Em đã ngủ bao lâu rồi.

- Hai ngày rồi.

Cô ngạc nhiên, lấy tay dụi mắt. Alan trông có vẻ lạ, cậu đang cười một nụ cười như thể vừa mới được giải thoát khỏi một gánh nặng rất lớn. Cô hỏi :

- Anh đang có chuyện gì vui à ?

- Ừm.

Alan khẽ gật đầu, rồi cậu nói tiếp :

- Này Maria, từ giờ anh sẽ lãnh đạo ngôi làng này nhé.

Maria ngạc nhiên, cô đã đợi ngày này rất lâu rồi, vốn cô chỉ là trưởng làng trên danh nghĩa, người thật sự dẫn dắt tất cả là Alan. Giờ cô đã có thể lui về sau làm một người vợ, người mẹ như cô hằng mong ước.

- Trông cậy vào anh.

Hay người ôm lấy nhau, một cái ôm trìu mến. Sáng hôm sau, Alan tập hợp toàn bộ cư dân trong làng. Maria tuyên bố bãi nhiệm, Alan sẽ thay cô làm trưởng làng. Đó vốn cũng là mong muốn của tất cả. Trước toàn thể cư dân, Alan trong bộ áo choàng lông sói đẹp nhất của mình, cậu tuyên bố :

- Từ giờ, Alan El Flammel sẽ là người dẫn dắt tất cả. Ai phản đối có thể lên tiếng.

Tất cả im lặng, cậu nhìn sang Maria, rồi nhìn lại phía dân làng bên dưới, tiếp :

- Ngôi làng này suốt mười năm qua vẫn chưa có tên gọi chính thức, tôi muốn đặt cho nó một cái tên, mọi người thấy thế nào ?

- Được. – Tất cả đồng thanh.

Alan mỉm cười, cậu tiếp:

- “Vũ Đại”, làng ta từ giờ sẽ có tên là Vũ đại, mọi người thấy thế nào ?

- Vũ Đại, Vũ Đại. – Tất cả cùng nhau reo hò.

Vũ đại là tên của một cái làng từ trong những câu chuyện ngày xưa Deino hay kể cho Alan và Alice nghe, có Thị Nỡ, có Chí Phèo, có nồi cháo hành bên bụi chuối, có những con người khốn khổ đói kém đến cùng cực. Từ giờ Vũ Đại sẽ khác.

Chiều hôm ấy cả làng tổ chức lễ hội linh đình. Maria ngồi cạnh Alan trên bàn của trưởng làng, thấy Alan có vẻ nghĩ ngợi điều gì, cô hỏi:

- Anh băn khoăn gì ư ?

- Chiến tranh có thể quét qua đây và hủy hoại ngôi làng này trong nay mai, anh nghĩ mình nên làm gì đó với cuộc chiến ở bên kia ngọn núi.

Maria nhìn vào cái bụng chửa của mình, không biết cô nghĩ gì, đoạn nhìn Alan, cô nói:

- Chỉ mong đứa trẻ này có thể lớn lên trong an yên.

# CHAPTER 5: VỤ BẮT CÓC CỦA WOLFREY

( Năm 812 TCN )

Trong thư phòng của mình, Wolfrey đang xem lại tình hình chiến sự khắp ba miền lục địa. Ngài vừa yêu cầu Alan đến Valentine điều tra vài vấn đề.

Khác với sự ôn hòa của các bộ lạc ma nhân bên phía Deino, xã hội loài người hiếu chiến đến mức khó hiểu. Wolfrey không thể một mình quản hết cả một nghìn bộ lạc, cộng đồng, thị trấn lớn nhỏ trải dài khắp nơi trên lục địa phương đông rộng lớn. Ông thường xuyên nhờ Alan đến thực địa để thu thập tin tức và trừng phạt những đám cướp đang lợi dụng chiến tranh để cướp bóc.

Deino đã ổn định phương Tây chỉ trong vòng bốn năm sau hội nghị thế giới, ngay sau đó Wolfrey cũng đã ban bố sắc lệnh tự do trên khắp lục địa, nhưng mọi thứ có vẻ đã vượt ngoài sự phán đoán của ngài. Sự xuất hiện của một vài cá thể con người đặc biệt đã làm thế cân bằng mà ngài và Deino xây dựng suốt hàng nghìn năm tan vỡ. Một vài tên con người đã từ chối sự dẫn dắt của ngài và tách ra hình thành những cộng đồng riêng biệt, tự gọi mình là những quốc gia. Về cơ bản việc này mang lại lợi ích cho Wolfrey, nhưng việc bọn chúng tự hành động mà không báo cáo gì cho ngài khiến cục diện vốn hỗn loạn lại càng khó kiểm soát hơn.

Một ví dụ là tên tự xưng hoàng đế Willy Tyburr đang đóng quân bên mạn tây dãy Valentine, bọn chúng tôn thờ một con rồng xanh và một con sói vàng, chúng phủ định sự tồn tại của Deino và Wolfrey và cho rằng những kẻ tôn thờ hai ngài là những kẻ dị giáo và đưa quân đi đàng áp dưới danh nghĩa thánh chiến. Trong khi hai linh thú mà chúng tôn thờ chính là hóa thân của hai ngài.

- Đám nhân loại ngu xuẩn.

Wolfrey nói ra thành tiếng khiến Pelicia giật mình, tương tự Galadriel, Pelicia cũng phò tá chồng mình như một thư ký xuất sắc.

- Có vẻ như chúng ta nên bỏ mặc cho bọn chúng tự mình vùng vẫy rồi túm đầu chúng sau cũng được.

Pelicia vừa rót trà vừa nói.

- Chỉ quan sát từ xa mà không nắm được tình hình cụ thể khiến ta phát ốm. Lũ con người hiếu chiến đến mức lố bịch. Nếu mang ma lực trong người thì không biết lũ ngu xuẩn đó còn có thể làm ra điều gì nữa.

Wolfrey thở dài, để nắm lại sự kiểm soát đối với phương đông, ngài buộc phải xuất hiện để túm đầu những tên con người đó, nhưng chiến tranh đang nổ ra khắp lục địa, chỉ trong nay mai một sự chuyển biến lớn có thể xảy ra và cục diện có thể lại thay đổi. Bất lực, ngài chỉ còn cách cuối cùng là bắt cóc đám thủ lĩnh không chịu nghe lời đến lâu đài và dần cho chúng một trận.

Sáng hôm sau, Wolfrey mở bản đồ thế giới ra, nhìn vào những chổ mất kiểm soát, ngài bắt cóc tất cả những kẻ có vẻ đang là chỉ huy ở khu vực đó đến phòng hội nghị bên trong lâu đài Băng vệ. Đột nhiên bị dịch chuyển đến một chổ lạ hoắc, đám con người hoang mang rồi dần chuyển sang giận dữ, có kẻ còn muốn phá cửa để thoát ra. Wolfrey bước vào, trong bộ áo choàng uy nghiêm của mình, theo sau là Pelicia vợ ngài. Thấy có người bước lên bục, một tên liền ra lệnh.

- Này tên kia, mau mở….

Ngay lập tức tên đó bay đầu, Pelicia đã chém đầu hắn từ khoảng cách hai mươi mét khiến cả căng phòng im bặc. Lũ con người, khoảng hơn một trăm tên, bắt đầu nhận ra một sự uy hiếp cực mạnh đến từ người đàn ông đứng trên bục kia. Bất giác họ quỳ xuống. Ngoài Deino và các đấng sáng tạo, không ai có thể chống lại thống trị tinh thần của Wolfrey.

- Các ngươi biết vì sao mình lại có mặt ở đây không?

Pelicia vừa hỏi vừa trừng mắt nhìn khiến bọn chúng sợ vãi cả đái.

- Các ngươi đã tự ý hành động mà không thông qua Wolfrey đại nhân, chủ nhân thật sự của cả lục địa phương đông.

Nghe đến cái tên Wolfrey, một cái tên vốn đã được truyền bá rộng rãi như một vị thần mang đến tri thức và sự trừng phạt. Bọn chúng như không thể tin vào tai mình. Vốn nghĩ những lão già lẩm cẩm mà chúng rời bỏ chỉ dùng cái tên Wolfrey như một lời nguyền, nhưng giờ lời nguyền đó đang đứng sừng sửng ở đây, và một kẻ vô lễ vừa bị chém bay đầu ngay trước mắt chúng.

- Ngẩn đầu lên.

Wolfrey nói với giọng trầm vang vọng cả phòng họp. Ngài phất tay hồi sinh cho cái xác kia, rồi nói tiếp:

- Ta không ngăn cấm việc các ngươi gây chiến mở rộng lãnh thổ, ta khuyến khích các ngươi làm việc đấy. Nhưng, các ngươi đã phủ nhận ta và không hề thông qua ta khi các người rời bỏ thị tộc cũ. Ta không nhớ đã dạy tổ tiên các ngươi cách làm việc tất trách như vậy.

Nói đoạn, ngài đưa cho chúng mỗi người một mảnh giấy vẽ ma pháp trận dịch chuyển cở nhỏ. Đó là cách mà Wolfrey nhận báo cáo từ các tù trưởng khác.

- Chính nhờ sự tự tiện của lũ ngu xuẩn các ngươi nên mới xảy ra sự vụ như hôm nay. Ta không muốn triệu tập các ngươi một lần nào nữa. Giờ thì cút khỏi đây.

Pelicia mắng tới tắp vào đám người đang quỳ trước mặt, đoạn nàng dùng **[ Teleport ]** quẳng chúng về nhà.

# CHAPTER 6: NHỮNG TỜ BÁO CÁO

( Năm 812 TCN )

Đã một tuần kể từ vụ bắt cóc chấn động của Wolfrey, hàng loạt báo cáo được gửi về, tỉ mỉ và chi tiết, kể cả những thông tin cơ mật mà lẽ ra không cần phải báo cáo.

- Có lẽ chúng đã thật sự sợ hãi. – Pelicia thư thả dùng trà ở bàn bên cạnh.

- Con người vốn hèn nhát và bầy đàn, chỉ cần tính mạng bị đe dọa, bọn chúng sẽ run sợ và làm mọi thứ để toàn mạng.

Wolfrey nói, đó là những lời được rút ra từ quá nhiều lần ngài chứng kiến Deino tra tấn thổ phỉ. Bọn chúng cậy vào số đông, khi cảm thấy bị đe dọa chúng lập tức bỏ chạy và vang xin bằng bất cứ giá nào trước lúc chết. Nhớ cái cách chúng khúm núm trước mặt Pelicia làm ngài bật cười. Con người thời đại này ở đâu cũng vậy.

Lục địa phương Đông chia thành ba vùng lãnh thổ riêng biệt, miền bắc trải dài từ cực bắc đến xích đạo, ranh giới tự nhiên là dãy Sinister chia cắt hai miền bắc - trung; hầu hết địa hình là núi, cao nguyên và đồng cỏ. Miền trung có ba mặt giáp biển, chỉ có phía tây nối liền với hai miền bắc nam, địa hình chủ yếu là đồng bằng giáp biển và các vùng vịnh trải dọc vòng cung lãnh thổ. Miền nam có diện tích lớn nhất, phần lớn diện tích là băng tuyết do gần vùng cực, ranh giới tự nhiên với miền trung là con sông Pierre ( do Deino đào trong suốt một tháng trời ). Ba miền đang xen nhau bởi hai vịnh biển rộng lớn lần lượt là vịnh Isolde và vịnh Helya.

Nhìn qua một lượt các báo cáo, Wolfrey đã nắm được phần nào chiến sự trên các mặt trận. Một vài quốc gia vừa thành lập ở phía bắc dãy Sinister đang bắt đầu kéo quân lên ngọn Valentine và đang tranh chấp nhau ở đây. Miền trung thật sự là một mớ tơ vò với cả trăm quốc gia tự phát đang đánh nhau cực vui nhộn. Miền nam cũng không yên bình với sự hình thành của liên bang Vulcanon của năm mươi cộng đồng sống bên bờ sông Pierre, vương quốc Brutanbul và thánh quốc Helya; họ đang tạo ra một chân kiềng tại phía bắc núi Helya.

Đã có một cái nhìn tổng quan, ngài khá bất ngờ khi nhân loại thật sự không chịu yên thân sống trong các bộ lạc nhỏ mà đã tự hình thành các vương quốc và bắt đầu xâm lược mở rộng lãnh thổ ngay khi có thể. Deino đã đúng khi nói thời gian để phương đông ổn định sẽ kéo dài đến hàng chục năm.

Một vài tôn giáo đã xuất hiện, con người dần thờ cúng những vị thần của riêng mình và lấy họ làm chổ dựa tinh thần cho dân chúng. Một vài nơi trực tiếp đưa Deino và Wolfrey lên bàn thờ rồi còn đúc tượng trưng bày. Pelicia bật cười thành tiếng khi tổng hợp báo cáo và thấy chồng mình chưa chết mà đã được hưởng hương quả.

- Thảo nào bọn chúng nghe đến tên ta lại hốt hoảng đến vậy.

Wolfrey ảo não, lê bước chân mỏi mệt của mình đến bên cửa sổ. Pelicia cũng bước đến bên ngài, tựa đầu vào bờ vai vững chãy. Cùng nhau họ ngắm nhìn những bông tuyết đầu mùa đã rơi từ lúc nào.

# CHAPTER 7: ALAN RA TRẬN.

( Tiểu tuyết – Năm 799 TCN )

Tại làng Vũ Đại, tại quảng trường lớn giữa làng, một trung đội đang tập hợp dưới trời tuyết rơi. Tất cả đều được trang bị mũ cối, trang phục đi rừng, một ma đạo cụ kỳ lạ được gọi là AK-47, mười hai hộp đạn và một ba lô chứa đầy đủ quân nhu. Alan đang duyệt binh lần cuối trước khi cậu tiến quân đến chiến trường bên kia núi.

Maria sắp sinh, cô vừa vát bụng bầu vừa ôm hộp cơm trưa ra cho Alan, thấy cô từ xa bước đến, cả trung đội đưa tay lên tráng, đứng nghiêm, đồng thanh :

- Chào đại tỷ.

Maria gật đầu chào lại. Đám cướp ngày nào giờ đã trở thành những binh sĩ quy củ. Thấy cô đang đi dưới trời tuyết, cậu vội chạy đến đưa tay cho cô vịnh vào:

- Sao em lại ra đây. – Alan hỏi với vẻ trách móc.

- Em mang cơm cho anh, sáng nay anh đã bỏ bữa còn gì ?

Nhìn giỏ cơm trong tay Maria, cậu cũng không nỡ từ chối, quay qua đám lính :

- Tất cả giải tán, tập hợp sau ba mươi phút.

- Rỏ !!! - Đám lính hô to rồi tìm cho mình một góc giải lao trong lúc chỉ huy chim chuột với con vợ.

Bên mạn tây núi Valentine, trận chiến kỳ quái giữa vua Willy Tyburr và hai đội quân đến từ hai vương quốc khác đã diễn ra hơn mười năm. Willy với quân lực khoảng hai mươi nghìn lính toàn nông dân với không nhiều khả năng chiến đấu, Willy đã chiêu mộ họ với lời hứa về một tương lai no đủ nhưng đã hơn mười năm trôi qua hắn vẫn chưa đi đến đâu. Vương quốc Eisenguard với hơn mười nghìn quân cũng không được đào tạo bài bản gì cả, phần lớn cũng là nông dân, họ đến đây để phòng thủ trước sự xâm lược của Willy Tyburr. Không như Eisenguard, Astaroth đến đây với mục đích chiếm lấy núi Valentine, nơi được vị thần của họ - lang vương Wolfrey - dùng như một cái lò rèn, với quân lực hơn năm mươi nghìn, họ sẽ sớm tấn công Willy khi mùa xuân đến. Những trận chiến nhỏ đã diễn ra liên tục suốt mười năm nay giữa Willy và Eisenguard nhưng do sự chống cự quá dữ dội của những pháp sư Eisenguard nên Willy đã bị sa lầy và không thể vượt qua, cho đến khi Astaroth tham gia vào mùa hè năm nay, thế chân kiềng đã được hình thành ở mạn tây Valentine.

Dùng bữa xong, Alan tập hợp đám lính, hôm nay cậu sẽ tiêu diệt tên Willy ngạo mạn dám nhân danh cha cậu, toàn bộ quân Astaroth và đuổi đám lính của Eisenguard về nhà. Sở dĩ cậu có thể nắm chắc thông tin như vậy là vì Alan vẫn luôn theo dõi động thái của chúng từ xa bằng cách cử gián điệp. Do nằm ngay bên mạn đông dãy Valentine, làng Vũ Đại sẽ chịu hậu quả lớn nếu chiến sự mất kiểm soát và tràng sang đây. Nếu để Astaroth tiến quân, cả ngọn núi sẽ chìm trong biển lửa và Vũ Đại cũng không tránh khỏi thương vong.

Vừa định xuất hành thì từ xa có một bóng người phụ nữ xuất hiện, một Elf với mái tóc bạch kim óng ánh, cô ta mặc một bộ trang phục trắng tinh với nhiều lớp chồng chéo lên nhau, tà áo rũ xuống lượn lờ phấp phới trong lúc cô di chuyển. Cầm trên tay trái một cái giỏ chứa đủ loại quả mộng đặc trưng của lục địa Dragon Nest, tay phải để lên cáng kiếm đang vắt trên hông, cô chầm chậm bước qua cổng làng mà không bị cản trở. Những binh sĩ tỏ ra cảnh giác với một hiện diện siêu việt đang di chuyển đến trước họ. Alan cố đưa mắt nhìn qua những bông tuyết đang rơi, rồi nhận ra người phụ nữ, đó là Galadriel, cậu vội chạy đến:

- Ô kìa mẹ, sao người lại đến đây  ?

- Ta đến để chăm sóc Maria, ba ngày sau con bé sẽ sinh.

Nói đoạn bà đặt giỏ trái cây bên cạnh Maria, từ tốn ngồi xuống, đặt tay lên tay cô gái, rồi quay sang Alan nói với vẻ trìu mến :

- Dù sao cũng là con dâu và cháu nội của ta, không thể để mặc con bé một mình được.

Alan xúc động, cậu sà xuống ôm lấy bà, cậu bộc bạch :

- Cảm ơn mẹ.

Maria vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Alan chưa bao giờ kể về cha mẹ mình với cô. Cô bối rối nhìn nữ Elf trước mặt, cô lúng túng :

- Ngài là mẹ của Alan ?

Galadriel lắc đầu, với vẻ mặt hiền từ, bà trả lời :

- Ta là mẹ nuôi của thằng bé. Ta và bố mẹ của Alan từng du hành cùng nhau nên ta cũng xem Alan như con mình.

Nói đoạn bà nhìn sang Alan, tiếp:

- Nếu có thể hãy xử lý tên Willy đó thật nhanh gọn, nếu để cha con\* trực tiếp ra tay, ta e là cả ngọn núi này sẽ bị thổi bay mất.

- Con sẽ cố gắn.

Galadriel gật đầu hài lòng, nhìn đám lính đang đứng nghiêm trang trước mặt, cô bật cười:

- Chà, đúng là học trò xuất sắc của lão rồng, chỉ với từng này quân sĩ con có thể thống nhất cả miền bắc đấy Alan.

Alan đỏ mặt trước lời khen ngợi của mẹ. Bà đứng dậy, nói tiếp:

- Thôi, ra trận đi, ta sẽ chăm Maria thay con, yên tâm nhé.

- Trông cậy vào mẹ.

Cậu quay về phía đám lính, hô:

- Toàn quân, lên đường!!!

Quay mặt nhìn vợ và mẹ một lần cuối, cậu tiến bước đến chiến trường.

(\*) ý chỉ Wolfrey

# CHAPTER 7: ĐOÀN LỮ HÀNH

Với kỷ luật tuyệt đối, trung đội của Alan nhanh chóng vượt qua ngọn núi và đang đóng quân trên một mỏm đá, ngay bên trên chiến địa. Ngồi trong liều bạt dựng tạm. Cậu quan sát bản đồ. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu quyết định sẽ đích thân xử lý tên Willy. Với hai mươi hai binh sĩ trong tay, cậu sẽ cử mười lăm người đến Astaroth, năm người đến Eisenguard và hai người còn lại sẽ cùng cậu đến đại bản doanh của Willy.

Quyết định xong xuôi, cậu bước ra trước những binh sĩ của mình, phân chia công việc cho từng người.

- Christ.

Christ, tên từng là thủ lĩnh của đám cướp, bước lên ba bước, đứng nghiêm, đưa tay lên trán thực hiện nghi thức chào, hô:

- Có mặt.

- Ngươi sẽ chỉ huy đội một đến Astaroth, các ngươi được phép giết chốc nếu đám lính chống trả cho đến khi chúng đầu hàng.

Nghe lệnh, Christ hô “Rỏ”, rồi quay người ra sau, đi điều bước về chỗ.

Alan nhìn sang đội hai, cậu gọi tên “Ox”:

- Có mặt.

Ox, tên đẹp trai và biết ứng xử nhất cả bọn, bước lên nhận lệnh:

- Ngươi sẽ chỉ huy đội hai đến Eisenguard, hãy yêu cầu họ rút quân, nếu chúng chày cối không chịu lui, cứ giết chóc cho đến khi chúng chịu thỏa hiệp.

- Rỏ.

Công việc được phân chia xong xui. Cả đám chia nhau bay đến các mặt trận.

Tại đại bản doanh của Willy Tyburr, tên Willy bụng phệ, một tay vuốt ria mép, một tay lắc ly rượu trong khi được những cô gái nô lệ phục vụ nhu cầu tình dục. Họ là những cô gái bị đám lính của Willy bắt cóc từ những ngôi làng quanh đây với hi vọng sẽ được tên khốn này chiếu cố. Đột nhiên một tên lính chạy bạc mạng vào, vẻ hớt hãi của tên đó làm tên Willy nổi giận, hắn ném ly rượu vào tên lính rồi quát:

- Có chuyện gì thế?

Anh lính khốn khổ, họng khô khan, nói không nên lời:

- Có… Có kẻ địch… Chúng đã đến trước cổng doanh trại.

Willy cười phá lên, hắn tự tin với khả năng tình báo của những tên gián điệp hắn gửi đi quanh đây, không thể nào Astaroth có thể vượt cả ba mươi dặm đường mà không bị phát hiện. Tuy vậy, vẻ hoảng loạn của anh lính làm hắn nghi hoặc, lấy cái áo choàng làm bằng da hổ nanh kiếm của mình quấn vào một cách sơ sài, hắn hỏi:

- Địch có bao nhiêu tên?

- Ba…., ba tên trẻ tuổi trông lạ hoắc.

- Chỉ có ba tên mà các ngươi không thể đánh bại ư? Lũ vô dụng.

Nói đoạn hắn đá vào bụng anh lính đang nằm vật vã vì kiệt sức. Thở dài vì sự bạc nhược của thuộc hạ, hắn chọp lấy cái rìu của mình rồi bước ra ngoài. Hắn như không thể tin vào mắt mình, toàn bộ hai mươi nghìn lính của hắn tất cả đều bị chẻ đôi, xác chết nằm dày đặt, cả một doanh trại máu chảy thành sông. Dụi mắt mấy lần để nhìn cho rỏ, từ đằng xa, một thanh niên tóc nâu mắt tím, khoác áo choàng lông sói, tay cầm một thanh kiếm màu xanh đã nhướm đầy máu đang dần bước về phía hắn.

- Ngươi là a…..

Chưa kịp dứt lời, Willy Tyburr đã bị chẻ làm hai mảnh đổ rụt xuống nền đất như một bãi phân lỏng.

Alan không rảnh rỗi để nói chuyện với một tên rác rưởi, cũng không có hứng thú cứu lấy những binh lính đang phơi xác ngoài kia. Một ngôi làng nhỏ không thể nuôi nổi cả hai mươi nghìn miệng ăn. Nhổ một bãi nước bọt đầy khinh bỉ vào đóng bầy nhầy trước mặt, cậu rời đi, hai anh lính được giao nhiệm vụ thiêu đốt cả khu vực để tránh gây ô nhiễm môi trường.

Vừa xong việc thì Christ liên lạc:

- Tiểu đội một, Christ, xin phép báo cáo.

- Ta nghe đây.

- Astaroth đã đầu hàng, tiêu diệt ba mươi nghìn, còn sống hai mươi hai nghìn, chỉ huy đã bị bắt sống, hết.

- Được.

Chỉ trong năm phút, Alan đã đến nơi. Chiến trường Astaroth đúng là khủng khiếp, nhìn mấy cái hố to tổ bố dung nham vẫn còn sôi sục, bên dưới là hàng nghìn cái xác của lính Astaroth đã bị cháy đen, Alan hỏi:

- Này Christ, đã xảy ra chuyện gì thế?

- Báo cáo, chúng tôi đã tự vệ trước **[ Explosion ]** của pháp sư Astaroth bằng cách dùng một phép **[ Explosion ]** khác, không ngờ thứ tên pháp sư kia bắn ra chỉ là **[ Fireball ]** được cường hóa.

Alan thở dài, anh cứ tưởng bên Astaroth toàn pháp sư mạnh nên mới cử nhóm Christ đi, không ngờ bọn Astaroth lại bạc nhược đến vậy.

- Và thế là chúng đầu hàng ngay lập tức?

- Báo cáo, đúng vậy.

Giờ phải làm gì với đám còn sống đây. Vừa định ra lệnh cho đám lính làm món homosapien chiên xả ớt thì Ox gửi tính hiệu liên lạc:

- Tiểu đội hai, Ox, xin báo cáo.

- Ta nghe đây.

- Eisenguard đã đầu hàng vô điều kiện, tuy nhiên có một vài vấn đề, mong ngài hãy đến đây để nghe tên thủ lĩnh trình bày. Hết.

- Được.

Quay sang tên Christ đang chờ lệnh, cậu bảo:

- Ta sẽ đến Eisenguard, các cậu cứ ở đây, điểm danh toàn bộ người còn sống, nếu ai phản kháng cứ giết. Còn nữa, tịch thu toàn bộ lương thực, nếu còn thời gian thì lắp mấy cái hố lại, dựng trại và phân phát thức ăn cho chúng. Mai ta sẽ xử lý sau.

- Rỏ.

Alan bay đến doanh trại Eisenguard, chiều cũng bắt đầu dần buôn. Ox đang đứng trước cổng doanh trại chờ đợi. Alan đến nơi, tiếp đất, Ox dẫn đường cho Alan đi vào. Khác với tưởng tượng của cậu, không có ai bị giết cả. Bước qua cổng doanh trại, hai anh lính canh đứng không vững vì đói, thấy hai người, họ vẫn cố gượng dậy để cuối đầu chào. Alan bước tiếp, đi qua những liều trại dựng tạm bợ, cũ nát, cậu thấy bên trong toàn những binh lính đói rách, tàn tạ, một số đang bị thương nằm quằng quại đau đớn. Đến lều chỉ huy, Alan đi vào, một đám pháp sư đang quỳ cúi gằm mặt xuống đất. Thấy cậu, một ông chú trung niên tiến đến, ông ta đội một cái mũ to tướng, trang phục được may vá với những họa tiết kỳ lạ, gương mặt xanh xao như đang bị ốm, hai hóc mắt sâu hoắm, thâm quầng. Ông ta tự giới thiệu:

- Xin chào thiếu chủ, ta là Quadmire Junking, chỉ huy ở đây, xin ngài thu nhận chúng tôi.

Alan bối rối:

- Thiếu chủ? Ông biết ta sao?

- Cậu là con trai của ngài ấy đúng không?

Alan cau mày khó hiểu. Ông tiếp:

- Galadriel đại nhân.

Alan đã thoáng giật mình vì cứ ngỡ thân phận đứa con của những vị thần của cậu đã bị bại lộ. Nhưng người được nói đến là Galadriel đã giúp cậu thở phào.

- Ngươi có quen biết bà ấy sao?

- Galadriel đại nhân đã đến đây vào sáng sớm, ngài ấy nói nếu có những binh lính áo xanh xuất hiện, hãy đầu hàng ngay lập tức nếu muốn cứu lấy những người ở đây.

Alan ngạc nhiên, mẹ cậu không phải là người sẽ hành động theo cách đó, bà sẽ không ra mặt trực tiếp, ngẫm nghĩ một lát, cậu hỏi:

- Có vẻ ông đã biết đến mẹ ta từ trước?

Không vội trả lời, ông tháo cái mũ to tướng của mình xuống để lộ ra một đôi tai nhọn đã nhăn nheo lại vì tuổi tác:

- Galadriel đại nhân vốn là tiên tri của làng Elf ở chân núi Celest. Hàng trăm năm về trước, tôi từng là học trò của ngài ấy.

- Ông nói muốn được tôi thu nhận, như vậy nghĩa là thế nào ?

- Xin thiếu chủ hãy ngồi xuống, tôi sẽ từ từ kể.

- Thôi không cần, **[ Mind reading ]**.

Ngay lập tức cậu đã nắm được tình hình, tên Quadmire này đã bị tên vua George Eisenguard gài bẫy rồi lưu đày đến vùng biên ải cùng với đám bại binh để tử thủ trước sự xâm lăng của Willy Tyburr. Một tấm khiên thịt đúng nghĩa. Tên vua khốn nạn còn không thèm tiếp tế lương thực và vật tư cho họ, thức ăn của mười nghìn người phụ thuộc vào mấy cánh đồng khoai tây chỉ có thể trồng vào mùa xuân. Họ đã cầm cự suốt mười năm nay, nhiều người không chịu nổi cuộc sống khốn cùng nên đã tự giải thoát. Sở dĩ Willy Tyburr không thể vượt qua được là vì những cô cậu pháp sư này đã chiến đấu đến giọt mana cuối cùng, họ cũng rất may mắn vì tên Willy ngu độn không có pháp sư nào trong đội hình.

Nhìn đám pháp sư vẫn đang quỳ bên cạnh, Alan bày tỏ:

- Các cô cậu đã vất vả rồi. Mà sao các người cứ quỳ rập xuống đất thế ?

Một cậu pháp sư trẻ tuổi đưa tay xin phát biểu. Alan gật đầu cho phép.

- Chúng tôi không dám thất lễ với con trai của tổ sư Galadriel đâu ạ.

“Mẹ thật sự đáng sợ đến mức nào vậy” – Alan thầm nghĩ.

Đã nắm khái quát được tình hình, mười nghìn người ở đây và hơn hai mươi nghìn ở Astaroth. Alan thở dài, đứng dưới trời tuyết rơi, cậu đang không biết mình sẽ làm gì với hơn ba mươi nghìn mạng người cậu sắp thu nhận.

- Báo cáo, chúng tôi đã dựng lều và bắt đầu phân phát thức ăn.

Ox và những người lính vừa dựng hai trăm cái lều và phân công cho đám lính tại chổ nấu ăn rồi tự phân phát. Chỉ trong một đêm hơn hai tấn gạo đã bay màu. Lương thực của Alan không thiếu, cậu có đến hơn một nghìn tấn gạo trong túi ma pháp, vấn đề là làm thế nào để mười nghìn con người này có thể di chuyển hơn năm mươi dặm đường để đến chân núi Valentine. Cậu ước mình có khả năng thống trị không gian như Wolfrey để có thể đưa chúng về làng ngay. Sẽ mất đến hai ngày đường để hội quân với đám ở Astaroth và thêm một ngày nữa để về đến Valentine.

“Hay nhờ cha Deino giúp nhỉ ?” – Một ý nghĩ thoáng vụt qua cái não tàn của Alan.

Tất nhiên là không được, là một người giám sát, ông ấy sẽ không nhúng tay vào một việc như thế này. Có tính hiệu liên lạc từ đội một:

- Tiểu đội một, Christ xin phép báo cáo.

- Ta nghe đây.

- Chúng tôi đã phát xong thức ăn cho tàn quân ở đây. Tịch thu được hơn hai trăm tám mươi tấn lúa mì và khoai tây, đã lấy ra hơn năm tấn khoai để phân phát. Hết!

- Được.

Ngắt kết nối, cậu mệt mỏi lê bước chui vào cái lều chỉ huy của mình. Vốn cậu chỉ muốn sang bờ tây để dập tắt xung đột để cái làng Vũ Đại và vợ con cậu được bình yên sống qua ngày. Giờ phải vát ba mươi nghìn mạng người về, chắc Maria sẽ sốc lắm. Vừa nghĩ đến cô, cậu bất giác cười tủm tỉm rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Alan vẫn dậy sớm như mọi ngày. Thật may mắn, hôm nay trời trong xanh và ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Bước ra khỏi cái lều chỉ huy của mình, nhìn quanh, cậu bất ngờ khi thấy cả cái doanh trại đã dậy và bắt đầu thu gom hành lý. Ox thấy Alan dậy, liền chạy đến báo cáo tình hình.

- Báo cáo, chúng tôi đã lo bữa sáng cho cả doanh trại, nửa giờ sau sẽ có thể lên đường.

- Mới bảy giờ sáng mà các cậu đã làm nhiều việc thế ?

Alan vừa ngáp vừa hỏi.

- Báo cáo, chúng tôi muốn trở về làng càng sớm càng tốt.

Quá mỏi mệt với tên chiến sĩ nghiêm túc trước mặt, cậu lè nhè:

- Thôi được rồi, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ lên đường ngay khi có thể.

- Rỏ.

Ox hành lễ rồi rời đi, Alan lại ngáp một tiếng dài, moi trong túi ma pháp ra một chiếc bánh mỳ và cái bình giữ nhiệt chứa coffee nóng, nhai vội rồi chỉnh lại trang phục, cậu lê bước ra cổng doanh trại, nơi Quadmire đã đợi sẵn. Thấy Alan, ông lên tiếng.

- Chào buổi sáng, thưa Alan đại nhân.

Alan gật đầu, đặt cái mông ngồi xuống chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Lát sau Ox trở lại.

- Báo cáo, tất cả đã sẵn sàng, có thể lên đường ngay.

- Được, hãy bắn pháo hiệu chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ.

Nếu không có Galadriel, Alan đã giao tất cả cho đám lính rồi chạy thẳng về nhà với Maria. Lần này cậu sẽ dẫn dắt đoàn người trở về. Đoàn người được chia thành các nhóm nhỏ với mười hai người mỗi nhóm nối đuôi nhau, tự vát lương thực và tự nấu nướng. Tính hiệu điều khiển cả đoàn người là pháo khói màu. Mớ lý thuyết vô vị cậu học được từ Deino giờ đã được áp dụng và đang hiệu quả lạ kỳ. Cứ như vậy cả đoàn người cứ đi rồi lại nghỉ, nghỉ xong rồi lại đi, hai ngày đường trôi qua và đỉnh Valentine đã lắp ló ở chân trời đằng xa.

Dừng chân ở chổ tàn quân Astaroth khi mặt trời đã lặng từ lâu, đã đến lúc xử lý tên chỉ huy. Hai ngày qua hắn đã bị lột trần, trói trên một cái bàn trong xà lim, đầu bị cố định bằng dây thép và chịu tra tấn bằng cách cho một vòi nước nhỏ nước liên tục lên trán. Alan rất thích cách tra tấn này, nó sẽ làm kẻ bị tra tấn dần dần sợ hãi và mất đi lý trí. Khi đến nơi, tên chỉ huy đã buông xuôi, nằm trong xà liêm với đôi mắt trợn ngược, tứ chi rã rời như không còn muốn sống nữa.

- Xem ra lòng trung thành với Astaroth Williams đã không thể cứu ngươi khỏi đây.

Vừa nghe thấy tên chủ nhân mình, hắn lập tức vùng vẫy, nhe răng trừng mắt nhìn Alan. Vì đã không còn giá trị sử dụng, tên này không còn lý do để sống.

- **[ Incinerate ]**

Alan bắn ra một ma pháp dưới hình dạng một ngọn lửa nhỏ màu xanh lam, len qua xà liêm, nó bay đến chổ tên chỉ huy rồi thiêu đốt hắn thành tro chỉ trong vài giây tiếp theo.

Trở ra ngoài, đứng trước hai mươi hai nghìn tàn quân Astaroth, Alan dùng phong ma pháp để khếch đại âm thanh và bắt đầu nói:

- Ngày mai, ta – Alan El Flammel - sẽ đưa mười nghìn kẻ lưu đài từ Eisenguard đến Valentine, đám tàn quân Astaroth các ngươi có thể đi theo nếu muốn nhưng phải tuyệt đối trung thành. Những kẻ không muốn theo ta có thể ở lại đây hoặc rời đi, ta không ép buộc ai cả.

Đám tàn quân Astaroth đã bị đẩy vào đường cùng, nếu trở lại, họ sẽ phải đối mặt với một hành trình dài trăm dặm đường và cũng không đảm bảo vua Astaroth sẽ cho họ toàn mạng. Nếu ở lại đây, họ sẽ phải chịu đói rét đến chết. Giữa mùa đông ở lục địa phương bắc, một vài ký khoai tây sẽ không giữ cho họ sống đến mùa xuân năm sau. Nếu muốn sống, họ chỉ còn một con đường. Những con người đang rét rung lên vì lạnh, lần lượt đứng dậy, bắt chước điệu bộ hành lễ của Christ một cách vụng về để thể hiện lòng trung thành với Alan.

Alan nhìn sang phía Christ, như hiểu chỉ huy của mình định nói gì, Christ hô “Tuân lệnh” rồi tập hợp cả tiểu đội để giao việc. Christ sẽ hướng dẫn đội hình di chuyển và cách đọc pháo hiệu cho những người Astaroth muốn đi theo Alan. Cách làm việc thật nhanh nhẹn và chuyên nghiệp. Chẳng mấy chốc, hai mươi hai nghìn con người truyền tai nhau và đã hình dung được những việc sẽ làm vào ngày mai.

# CHAPTER 8: NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA BAO GIỜ ĐƯỢC KỂ

Sáng hôm sau, đoàn người lên đường, băng qua vùng đồng bằng từng là chiến địa giờ đã bị phủ trắng bởi tuyết. Rồi đoàn người đi vòng qua núi Valentine, về đến làng Vũ Đại. Tất cả mọi người đã đến nơi một cách an toàn mà không gặp khó khăn gì.

Trước cổng làng, người đang chờ đợi Alan không phải Maria hay Galadriel, mà là cha Deino và bà nội Phoenicia của cậu. Hướng dẫn một lượt cho đám lính của mình, họ sẽ thay cậu chăm sóc cho những cư dân mới. Thu xếp xong, cậu chạy đến chổ hai người:

- Mừng cháu đã về, Alan.

- Con đã làm rất tốt đấy, Alan.

Deino vừa nói vừa đặt tay lên vai cậu. Ba người dắt nhau vào nhà, Maria vừa hạ sinh một bé trai vào đêm qua. Thằng bé bụ bẩm và khỏe mạnh, tiếng khóc chào đời của nó vang vọng cả ngôi làng. Maria vẫn còn đang hôn mê do kiệt sức. Galadriel bế đứa trẻ đưa cho Alan:

- Này, bế con của con đi.

Alan bối rối, cậu chàng không biết cách bế, lay hoay một hồi mới giữ được thằng bé trong vòng tay. Hơi ấm, tiếng tim đập của đứa trẻ làm Alan không khỏi xúc động.

- Trông nó y hệt Alan lúc nhỏ.

Ông nội Deino phát biểu, bà cố Phoenicia đã ban phúc cho thằng bé, sau này nó sẽ là một dũng giả với sức mạnh phi thường.

- Thật đáng tiếc khi không thể cho thằng bé quyền năng trường sinh. – Phoenicia bày ra vẻ mặt bất lực.

Alan vẫn không rời mắt khỏi đứa trẻ, nghe bà nội nói, cậu đáp:

- Con muốn thằng bé có thể sống một cuộc đời bình thường.

Galadriel ra hiệu cho Alan đưa đứa nhỏ cho cô, cô nói:

- Nhìn mặt con rồi, giờ thì đi tắm đi, trong lúc đó hãy nghĩ cho thằng bé một cái tên.

Nói đoạn, cô nhìn Deino như ra lệnh. Deino túm lấy Alan người đang be bét máu, thúi rùm rồi quẳng cậu vào bồn tắm. Galadriel đã chuẩn bị sẳn nước nóng và quần áo. Mẹ cậu luôn chuẩn bị mọi thứ thật tươm tất, từ xa xưa bà đã như vậy. Đứng bên ngoài, Deino nói vọng vào:

- Đêm qua Wolfrey và Pelicia đã đến đây.

Những lời đó làm Alan giật mình, cậu hỏi với vẻ sợ hãi.

- Họ có làm gì Maria không ạ?

- Con nghĩ Wolfrey là loại quái vật máu lạnh gì vậy?

Biết mình đã lỡ lời, cậu bình tĩnh lại:

- Con xin lỗi.

- Sao phải xin lỗi chứ. Với những gì tên đó đã làm ra thì có những suy nghĩ như vậy cũng không phải lạ.

Dừng một chút, Deino tiếp:

- Cậu ta cũng như ta, đến đây để nhìn mặt cháu nội. Khoảnh khắc thằng bé chào đời, Wolfrey đã rất xúc động, hệt như lúc con ra đời vào tám mươi lăm năm trước. Wolfrey rất giỏi che giấu cả xúc của mình, tuy luôn ra vẻ rắn rỏi, bên trong Wolfrey là một trái tim đã chịu nhiều tổn thương, đồng hành với nhau hơn một nghìn năm, ta mới có thể nhận ra điều đó. Ngày con ra đời, lần đầu tiên ta thấy Wolfrey cảm động đến rơi nước mắt.

Alan bất ngờ với những gì mình vừa nghe thấy, nhưng cậu vẫn giữ im lặng và tiếp tục nghe Deino kể.

- Sau cái lần Wolfrey và con tý thì giết nhau ở lâu đài Băng vệ, Wolfrey đã tìm đến ta, ta hỏi vì sao đã để con đi dễ dàng như vậy, nếu là Wolfrey ta biết thì cái làng này lẽ ra đã trở thành nắm tro tàn rồi. Cậu ta nói đã rất bất ngờ vì con đã đánh nghiêm túc để bảo vệ cô gái đó, nó đã chứng minh con đã đủ trưởng thành. Rồi cậu ta lại bày ra bộ mặt vừa cô đơn vừa đau khổ. Rồi lại im lặng. Ngay cả ta cũng không thể hoàn toàn hiểu hắn đang nghĩ gì. Đúng là một tên kỳ lạ.

Nói rồi Deino rời đi. Alan trầm ngâm nghĩ ngợi. Lát sau cậu trở lại, cậu đã nghĩ ra một cái tên cho thằng bé. Bế đứa nhỏ trong tay, cậu nhìn nó với một ánh mắt hiền từ khó tả, đoạn lên tiếng:

- Alex, Alex El Flammel. Thằng bé sẽ được gọi với cái tên đó.

- Đúng là cha nào con nấy – Deino nhận xét.

Galadriel không thể nhịn cười, nếu không có đôi mắt tím của Pelicia, có lẽ họ sẽ lầm tưởng đây là Wolfrey vào tám mươi lăm năm trước.

- Con có biết tại sao lại có chữ El trong tên của mình không Alan? – Deino hỏi.

Alan ngơ ngát, cậu chưa bao giờ hỏi Pelicia về việc này. Cậu hỏi:

- Tại sao vậy ạ?

Galadriel giải thích:

- Alan là tên do bà nội con ban cho, Wolfrey đã chèn thêm một chữ El ở giữa để thể hiện việc con đã được bố mẹ đặt tên. Cho nên tên của con có ba phần gồm Alan của bà nội, El của Wolfrey và Pelicia, Flammel là của dòng tộc quyến thuộc của Phụng tiên. Nó cũng giống như Alice với Ella Draco là quyến thuộc của Long thần Serphont vậy.

Alan như vừa được khai sáng, cậu không ngờ cái tên của mình lại phức tạp như vậy. Cứ như thế một buổi tối êm đềm dần trôi, cả gia đình ngồi quay quầng kể lại những câu chuyện từ thời xa xưa cho nhau nghe. Chỉ mong rằng những giờ phúc yên bình này có thể kéo dài mãi.