ARC 2

ALEX – VỊ ANH HÙNG ĐẦU TIÊN

# Chapter 1 – WYLISTINA

( Lập đông - 785 TCN )

Trước cổng bắc của Wylistina, Alice Ella Draco và đại hoàng tử Alex El Flammel bước ra từ một ma pháp trận dịch chuyển. Alice sẽ dẫn học trò của cô tham quan thị trấn mà cô vừa xây dựng.

Ấn tượng đầu tiên của Alex là thời tiết ở đây thật kỳ lạ, nếu chiếu theo lịch thì ở Camute, quê hương cậu, những cơn gió lạnh buốc đã bắt đầu tràng về từ phương bắc. Ở Wylistina này thật ấm áp, cây cối chim muôn ngập tràng sức sống, xa xa ở chân trời là một sắc vàng rực rỡ của những cánh đồng lúa chín. Cổng thành bằng đá xám cao sừng sửng nhẵn bóng lạ kỳ, nó là kết quả từ sáng tạo vật chất của một pháp sư lão luyện. Trước cổng thành là hai người lính canh, họ túc trực với một thái độ lười biếng, một người thậm chí còn đang bám vào cây giáo ngủ dặt dẹo. Tên lính còn lại cũng đang mơ màng, thấy ai đó đang đi về phía cổng, hai hình dáng mờ ảo, một cô gái mặc trang phục bằng lụa trắng tinh nhiều lớp, tà áo bay trong gió và một cậu trai trẻ mặc trang phục màu xanh với nhiều đốm đậm ngẫu nhiên, tên lính vội chỉnh lại tư thế rồi tuông ra một tràng đầy máy móc :

- Đây là cổng bắc của kinh đô Wylistina, các ngươi được phép vào thành và phải tuyệt đối tuân theo luật của vương quốc.

Vừa nói hắn vừa đưa cho những vị khách trước mặt một cuộng giấy ghi chép tất cả những quy tắc bắt buộc. Tên lính còn lại làm như không phải việc của mình và vẫn chưa thoát khỏi tình yêu với cái giáo. Alex khẽ kéo tay áo của Alice, cậu hỏi :

- Trông họ thật thư giãn cô nhỉ ?

Alice thở dài, hai tên này rõ ràng là đám lính mới nên mới không biết mặt cô. Đành phải làm việc lại với chỉ huy của chúng sau vậy. Cô yêu cầu Alex hãy lấy tờ giấy rồi hai người tiếp tục đi vào thành. Bên kia của cổng thành là một đại lộ dẫn thẳng đến lâu đài. Hai bên đường các hàng quán bày bán đủ loại thực phẩm, họ đang dùng một loại đồng tiền đặc trưng ở đây để trao đổi mua bán, đồng xu thiết kế đơn giản với hình tròn dẹt được đục một lỗ ở giữa. Rồi họ lại đi sâu hơn vào trong, hàng quán dần dần chuyển thành các cửa hàng mai mặc và hàng tiêu dùng, họ buôn bán các loại vải và gia vị ở đây. Đến cổng dinh thự, người canh gác ở đây là cận vệ của Otoni, khác với đám lính ngoài cổng, họ được trang bị giáp cốt và mũ sắt. Nhận ra Alice, họ lập tức quỳ một chân xuống đất, khom lưng, cúi đầu :

- Chào mừng Alice điện hạ đã trở về.

Alice gật đầu, cô cho phép họ đứng dậy. Hai anh lính mở cổng để hai người bước vào. Dẫn Alex vào đến thư phòng, Alice mới bắt đầu kể lại cho cậu nghe về những chuyện lạ lùng vừa xảy ra. Sau lễ hội thu hoạch, Alice đã giải tán một lực lượng lớn cư dân theo đề xuất của Otoni, những người đó còn có gia đình và muốn trở về nhà. Tuy nhiên việc đó không ảnh hưởng đến dân số của thị trấn. Trong ba tháng của vụ canh tác đầu tiên, rất nhiều dân nhập cư đã đổ về Wylistina, họ cố chạy khỏi Moloch vì tình hình chính trị căng thẳng giữa các phe phái đối lập. Thậm chí đã nổ ra nhiều cuộc chiến nhỏ lẻ ở khắp lãnh thổ của nước đó. Số dân nhập cư lên đến ba mươi nghìn người. Alice đã thu nhận toàn bộ và cho phép họ thành lập những thị trấn nhỏ xung quanh kinh đô. Cô hỗ trợ họ lương thực và điều động quân đội đến tận nơi để xây dựng nhà cửa, bù lại họ sẽ phải nộp thuế hằng năm cho Wylistina. Và thế là hơn ba mươi thị trấn đã ra đời chỉ trong một tháng. Nhờ nó mà Alice đã phát hiện thêm một vài mỏ khoáng, cùng với cái mỏ ở cái núi đã trụi vì khai thác gỗ, Alice đã đủ quặng để lưu hành tiền. Đội thợ rèn đã làm việc bằng cả tính mạng trong những ngày đầu vụ để sửa chữa nông cụ, mỏ khoáng được phát hiện khi họ đang rảnh tay nên cô đã yêu cầu đội thợ rèn lập tức sản xuất lượng lớn tiền đồng từ quặng do quân đội khai thác được.

Alice vừa kể lại toàn bộ sự việc vừa pha trà. Rồi cô mang bình trà đến bàn làm việc nơi Alex đang xem lại đống báo cáo cũ từ lúc cô đến đây. Alex có hơi bối rối, cậu hỏi :

- Vậy cô đã phân phát tiền thế nào vậy ?

- Đơn giản thôi, ta đã đổi toàn bộ số lương thực hiện có của kho lương thực quốc gia ra tiền đồng rồi chia số tiền đó ra cho dân chúng. Như vậy lương thực sẽ chính thức do ta quản lý, còn người dân đều có tiền. Tiền bạc là đại diện cho một giá trị hữu hạn được công nhận, ở Wylistina này thì là lương thực, tức là một đồng bạc đại diện cho một ký gạo.

Alex có vẻ hiểu ra gì đó, cậu nói :

- Có vẻ như nó cũng tương tự việc ở Camute một đồng bạc đáng giá một chỉ vàng, nhưng vì nó là một đồng bạc nên người ta không quan tâm giá trị thật mà chỉ sử dụng nó để trao đổi những vật phẩm được cho là rẻ tiền.

- Chính xác, Camute lưu hành tiền bạc với số lượng rất lớn, người ta sẽ tự điều chỉnh số lượng tiền để phù hợp với mức lạm phát ở trong nước. Nhưng về bản chất, một đồng bạc Camute là vô cùng đắt, nên khi mang đến các nước chư hầu, nơi kinh tế kém hơn rất nhiều thì một đồng bạc Camute là cả một gia tài.

Nói rồi cô nâng tách trà lên thưởng thức. Rồi cô tiếp :

- Tên Alan đó đúng là quái vật, chỉ trong một thời gian ngắn mà hắn đã có thể làm bá chủ kinh tế của cả lục địa. Thật may mắn khi hắn vẫn giữ thái độ ôn hòa, nếu muốn, hắn có thể tiêu diệt tất cả.

Nói rồi cô lại thở một hơi dài đầy ủ dột, rồi cô lại nhìn Alex, nói với vẻ u sầu :

- Này Alex, con có biết vì sao Alan lại làm đến mức đó không ?

Alex lắc đầu tỏ vẻ không biết :

- Alan đã chống lại cha mình để có thể mang con đến thế giới này đấy.

- Ông nội Wolfrey ạ ?

- Phải. Ta và tên đó vốn là những thực thể bất tử, những tồn tại siêu việt của thế giới này. Nhưng vì con và Maria, tên đó đã từ bỏ tất cả để có thể sống như một người bình thường.

Nói đến đây, Alice dừng lại một quãng, nâng tách trà lên uống, rồi cô nói tiếp :

- Con có bao giờ thắc mắc vì sao tên đó chưa bao giờ tổ chức sinh nhật không ?

Alex ngẫm nghĩ, đúng là như vậy, cha cậu chưa bao giờ nhắc đến tuổi tác của mình hay tổ chức sinh nhật cả. Nhìn Alex đang có vẻ bối rối bên cạnh, Alice đề nghị :

- Vũ thủy năm sau là sinh nhật thứ một trăm của Alan, ta biết một nơi có món quà thích hợp đấy.

Alex mắt lắp la lắp lánh, cậu muốn lấy nó để tặng cha, cậu rối rít :

- Nó ở đâu ạ ?

- Con sẽ chết ngay lập tức nếu đến đó trong tình trạng này đấy.

Alex giật mình, cậu hỏi :

- Món quà gì mà ở chỗ chết chốc vậy ạ ?

- Con có thắc mắc vì sao trên đỉnh Valentine luôn có mây mù và lạnh giá quanh năm không ?

- Tại nó cao ? – Alex vừa nhướng mày vừa đáp.

Alice không vội trả lời, cô tách thỏi chocolate cho Alex rồi bẽ một mảnh cho vào miệng. Cô nói :

- Ta nghe nói ở đó có một món tạo tác kỳ lạ tỏa ra cái lạnh giá buốc. Ta đã đến đó một lần để nghiên cứu nhưng không thể đến gần vì có một nhóm Wyvern canh giữ.

- Vậy con cần làm gì để có thể đến được chổ đó ạ ?

- Ta sẽ dạy con một vài ma thuật để tự bảo vệ bản thân trước cái lạnh và dạy con cách chiến đấu với Wyvern.

- Nhưng ở đây làm gì có Wyvern để đấu tập ạ ?

Alice cười lớn, cô nói:

- Có một con đấy.

Cốc, cốc, cốc.

Hai người đang trò truyện thì có tiếng gỏ cửa, Otoni xin phép được gặp Alice. Tên đó vừa trở về sau cuộc gặp với các quân sĩ mới nhập ngũ. Alice phẩy tay để mở cửa, Otoni bước vào. Một gã ngoài ba mươi vai u thịt bắp khoác bộ đồ hầm hố thường thấy của những vị vua bước vào, hắn đến trước mặt Alice, quỳ một chân, khôm lưng, cuối đầu, một tay đặt trước ngực, một tay chống xuống đất, hắn nói:

- Mừng ngài đã về, thưa Alice điện hạ.

- Ngồi xuống ghế đi, ta sẽ giới thiệu.

Otoni tuân lệnh, hắn ngồi xuống cái ghế bên cạnh, đối diện Alex. Alice giới thiệu:

- Otoni, đây là Alex El Flammel, đại hoàng tử của đế quốc Camute. Alex, đây là Otoni, quốc vương của Wylistina.

Cả hai cùng đứng dậy, một cảnh tượng kỳ lạ khi Otoni cuối đầu và để tay trước ngực trong khi Alex đứng nghiêm, đưa tay lên trán hành lễ như một quân nhân. Alice không nhịn được cười, Alex thay vì trở thành một vị hoàng tử thì thằng bé đã biến thành một quân nhân mẫu mực.

- Thôi ngồi xuống đi, hai người định tấu hài tới bao giờ ?

Đợi hai người ngồi xuống, Alice mang thêm một cái tách đến để rót trà cho Otoni và rót cho Alex thêm một tách trà mới, cô nói:

- Này Otoni, đám lính mới thế nào rồi.

- Đa số đều là người từ Moloch, nhờ được ăn uống đầy đủ nên đã có da thịt hơn lúc trước.

Alice yêu cầu Alex mang tờ giấy lúc nãy ra cho Otoni xem, thấy tờ quy định, Otoni hỏi:

- Ngài lấy tờ giấy này ở đâu vậy ?

- Lúc nãy ta và Alex đến cổng bắc, hai tên lính canh trông lạ mặt đã đưa cho bọn ta. Bọn chúng còn ngủ gật trong lúc canh cổng nữa.

- Thật sự xin lỗi ngài, tôi sẽ phạt chúng thật nặng để chấn chỉnh.

Nghe vậy Alex xin phép lên tiếng:

- Tôi nghĩ không nên phạt mà chỉ nên phê bình nặc danh. Nếu tân binh mà bị bêu xấu như vậy sẽ ảnh hưởng đến nhuệ khí của họ.

- Được, tôi sẽ làm vậy.

Otoni bưng tách trà lên uống, Alex có vẻ ngạc nhiên khi một tên có vẻ hoang dã như vậy lại biết thưởng trà. Otoni tiếp:

- Thưa Alice điện hạ, lính biên phòng ở cửa khẩu Moloch có báo về, Moloch đang duyệt binh ở gần biên giới. Chúng ta có nên hành động không ạ ?

- Chúng không dám xâm lược đâu, có chăng chỉ là màng thị uy sức mạnh giữa các phe phái của chúng thôi. Có ăn gan trời bọn chúng cũng không dám tấn công Wylistina khi Alex đang có mặt ở đây.

Những lời đó đã gở được thắc mắc của Alex, cậu không hiểu vì sao việc cậu sẽ đến Wylistina lại được nhấn mạnh trong cuộc triệu tập vừa rồi. Thì ra Alice muốn dựa vào Camute để làm lá chắn cho Wylistina trước sự xâm lược của những nước xung quanh.

Nắm được ý muốn của Alice, Otoni lấy trong túi ra một quyển sổ ghi ghi chép chép. Rồi ông ta xin phép rời đi để làm việc của mình.

- Có lẽ ta nên làm gì đó với vị trí hoàng hậu còn đang trống của vương quốc.

Alice nói với vẻ rầu rĩ, Alex cũng bày tỏ thắc mắc của mình:

- Từ lúc đến đây ngoài các hầu nữ thì con chẳng thấy phụ nữ ở đâu cả, đã có chuyện gì thế?

- Còn một vài phụ nữ đang làm việc ở xưởng dệt nhưng số lượng quá ít ỏi. Họ là tù nhân chiến tranh đã được ta giải thoát và đang được ta bảo hộ, tên Otoni đó ngu độn đến mức muốn thành lập cả một vương quốc toàn đàn ông.

Nói rồi cô dựa lưng vào sofa, dùng tay nghịch mấy lọn tóc của mình, tiếp:

- Dân tị nạn từ Moloch có khá nhiều phụ nữ và trẻ em. Nếu họ chọn định cư ở đây thì vấn đề dân số sẽ được giải quyết.

- Ồ, thì ra đó là lý do vì sao cô đã tiếp đón họ nhiệt tình đến vậy.

- Ta không phải một kẻ có tấm lòng quản đại như cha con. Nếu không mang lại lợi ích, ta đã bỏ mặt chúng chết rụt xương ở biên giới rồi.

Những lời ghê rợn đó thốt ra từ một cô gái với vẻ ngoài thánh thiện như Alice thật sự không phù hợp tý nào.

# CHAPTER 2: HUYẾT MẠCH

Nói rồi cô quay trở lại bàn, lấy trong túi ra một cuống sách với chiếc bìa kỳ dị, họa tiếc của nó như thể những cái rễ cây quái dị đang chen chút nhau để tranh giành nguồn sống, giữa cái bìa là một viên lục bảo được chạm khắc thành hình lục giác hoàn hảo tỏa ra một thứ năng lượng đầy mê hoặc.

Alice nói:

- Đây là cuống sách ma pháp của đại hiền giả Galadriel.

- Sách của bà nội ?

- Đúng vậy, nó ghi chép toàn bộ ma pháp mà một tộc nhân elf có thể học.

Alex đã bối rối cực mạnh, cậu hỏi:

- Vậy người bình thường như con có thể học được không ?

Alice ngạc nhiên trước câu hỏi của thằng bé, cô hỏi lại:

- Alan không kể cho con biết về dòng máu Elf của con à ?

Alex ngơ ngác, thằng bé lắc đầu trước sự ngỡ ngàn của Alice, cô tặc lưỡi:

- Tên khốn Alan đó.

Rồi cô quay lại phía Alex, cô giải thích:

- Alex, con đoán xem bà nội Pelicia là chủng tộc gì ?

- Con người ạ!

Alice thật sự mệt mỏi với cái gia tộc võ sư này, cô nói:

- Pelicia điện hạ là một bán Elf, Alan và con là những con người có dòng máu Elf chảy trong huyết quản. Đó là lý do vì sao Alan và con có khả năng ma thuật bẩm sinh. Thế giới này rất hiếm người có thể sử dụng ma thuật, nếu có thì cũng rất hặn hẹp về sức mạnh.

- Thế hai ông thì sao? Họ là con người mà ?

- Họ là những con người đặt biệt. – Alice vừa trả lời vừa nở một nụ cười bí hiểm.

Alex vẫn chưa thông được những gì mình vừa nghe thấy. Không đợi Alex hỏi, Alice tiếp :

- Alan đã học phép thuật từ cha ta trong suốt năm mươi năm để có thể kiểm soát ma lực một cách hoàn hảo như bây giờ. Cậu ta đã rất khốn khổ để có thể kiểm soát lượng ma lực khủng khiếp kế thừa từ cha Wolfrey, ta đã nhiều lần chứng kiến cậu ta bị chính ma lực của mình thiêu đốt vì cố chế ngự nó.

Nói rồi, cô đặt quyển sách xuống, tách một mảnh chocolate cho vào miệng nhai, rồi cô tiếp:

- Đến thế hệ của con, huyết mạch đã bị loãng rất nhiều nhưng nó vẫn đủ để con có thể sử dụng được hầu hết ma thuật đặc biệt của tộc elf.

Nói rồi cô đứng dậy, nhìn ra cửa sổ, bầu trời đã ngã vàng, dắt tay Alex, cô đưa thằng bé đến căn phòng đã được các hầu nữ chuẩn bị sẵn. Họ không được cho biết trước Alex là một hoàng tử mà chỉ là một học trò bình thường của Alice nên căn phòng chỉ đơn giản với một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một kệ sách bên cạnh. Alex vốn là một con người đơn giản, cậu đã sống nhiều năm trong doanh trại quân đội nên không câu nệ những chuyện vặt vãnh như vậy. Rất hài lòng với nơi ở của mình, cậu nhờ các hầu nữ hướng dẫn những việc như tắm giặt và vị trí của phòng ăn, cậu sẽ tự mình làm mọi thứ.   
Thái độ hòa nhã của Alex nhanh chóng khiến các hầu nữ chết trong lòng nhiều chút, họ đã nghĩ học trò của một bạo chúa giết người không ghê tay như Alice sẽ là một kẻ máu lạnh và cũng tàn ác như người thầy của mình. Cậu bé thậm chí còn phụ giúp dọn dẹp sau bữa tối và chúc mọi người ngủ ngon.

# CHAPTER 3: Cuộc huấn luyện

Sáng hôm sau, Alex đã dậy từ rất sớm và chạy bộ quanh lâu đài. Đó là cách thằng bé bắt đầu một ngày của mình. Mặt trời lên, cậu dùng bữa sáng cùng các hầu nữ và đi đến thư phòng để chuẩn bị cho việc học của mình. Chờ mãi không thấy Alice đâu, cậu đành phải đến tận phòng để tìm. Gỏ cửa nhưng không thấy trả lời, đành phải thất lễ tông cửa vào. Cô ta thậm chí còn không thèm khóa cửa phòng của mình, đúng là một cảnh tượng nhết nhát không thể tả nổi. Alice vẫn mặc y nguyên bộ quần áo hôm qua và đi ngủ. Alex lay nhẹ vai của Alice để gọi cô dậy. Alice mè nheo dụi mắt, trong cơn mơ màng, cô nói:

- Alan à, đừng có tự tiện vào phòng con gái chứ.

“Xoẳng”.

Alex dùng cái chũm chọe đập một phát vang vọng cả tòa lâu đài. Alice mới hoàn hồn, nhìn kĩ lại thì đó là Alex chứ không phải tên anh trai chết tiệt của cô. Cô lèm bèm:

- Có việc gì thế Alex, vẫn còn sớm mà.

- Đã hơn bảy giờ rồi thưa công chúa điện hạ.

Alex nói với vẻ hờn dỗi, cậu lòn tay qua eo và hai đầu gối rồi bồng Alice lên. Alice ngạc nhiên vì được bế, cô đỏ mặt rồi bấu víu vào bờ vai của Alex. Vứt bà cô sang cái ghế bên cạnh, cậu xếp lại chăn gối cho bà cô của mình. Cái não tàn của Alice vẫn chưa load được chuyện gì vừa xảy ra, cô lấp bấp:

- Con đã luôn đối xử với phụ nữ thế này sao Alex ?

Đưa mắt nhìn lên trần nhà, ngẫm nghĩ một hồi, cậu trả lời:

- Đúng ạ, những nữ quân nhân trong đại bản doanh chẳng bao giờ ý kiến cả.

- Không, ý ta là những cô gái, những thiếu nữ bình thường.

Alex tỏ vẻ khó hiểu, cậu hỏi:

- Những cô gái bình thường thì không thể tự dọn chăn mền ạ ?

- À không, ý ta không phải vậy.

“Nguy rồi, thằng nhóc này đã bị kỷ cương quân đội tẩy não.” – Alice thầm nghĩ.

Alice đứng dậy, cô yêu cầu Alex ra ngoài đợi một lát để cô chuẩn bị. Alex ngoan ngoãn bước ra ngoài. Đóng cửa lại, Alice lập tức đỏ mặt, thở hổn hển. Cô ngồi phịch xuống đất, cuối mặt lên hai đầu gối.

Một lát sau, Alice mở cửa bước ra, cô đã thay một bộ trang phục khác, một chiếc váy xòe màu tím dài đến gối, được may nhiều lớp xếp chồng lên nhau để lộ lớp vải trắng bên trong, thân váy ôm sát ngực và eo, chiếc váy không có phần vai, thay vào đó Alice dùng một mảnh lụa trắng thượng hạng để khoác lên và đeo hai cái bao tay màu trắng mỏng tàn hình.

- Thấy thế nào.

Alice hỏi trong lúc nâng váy hành lễ.

- Không xấu.

Alex ngây ngô đáp khiến Alice bất lực. Cô sẽ dạy tên này cách ăn nói sau vậy.

Hai người cùng nhau tiến ra thao trường, nơi tập luyện của bộ binh. Đội kị binh đã được phân công đi bảo vệ những thị trấn vệ tinh nên giờ doanh trại khá trống trải. Thấy Alice xuất hiện, một tiểu đội bộ binh tám người đang nghỉ giải lao gần đó lập tức di chuyển đến để hành lễ. Cách hành lễ trông thật kỳ lạ đối với Alex, họ quỳ một chân và chóng tay đối diện xuống đất, khom lưng, tay đặt trước ngực, cuối đầu. Trông cứ như họ đang đưa đầu của mình lên máy chém vậy. Tiểu đội trưởng lên tiếng:

- Xin chào Alice điện hạ, chúng tôi sẳn sàng chờ lệnh.

Alice nói:

- Các ngươi đứng dậy đi, không cần phải hành lễ trang trọng vậy đâu.

Đợi các binh sĩ đứng dậy, Alice mới nói tiếp:

- Ta sẽ giới thiệu cho các ngươi một binh sĩ mới. Đây là Alex, học trò của ta, hôm nay thằng bé sẽ tập luyện cùng các ngươi, hãy chăm sóc nó thật tốt nhé.

Nói rồi cô bỏ đi trước sự ngơ ngác của Alex. Cả tiểu đội cũng ngơ ngác, tự dưng nữ bạo chúa của họ quẳng cho một tên nhóc và yêu cầu họ canh chừng. Trước tiên cứ giới thiệu đã, Alex đứng nghiêm, đưa tay lên trán, mắt nhìn thẳng, nói với giọng cứng rắn:

- Chào các đồng chí, tôi là Alex El Flammel. Hôm nay sẽ công tác ở đơn vị của các đồng chí, mong được chỉ giáo.

Ngạc nhiên trước tác phong đỉnh đạt của cậu tân binh trước mặt, họ mời cậu ngồi xuống, chín người ngồi vòng quanh thành một hình tròn, rồi lần lượt giới thiệu. Tiểu đội trưởng, một anh trai đã ngoài ba mươi, dáng người cao lớn, gương mặt điển trai đã có vài vết sẹo, lên tiếng đầu tiên:

- Tôi là tiểu đội trưởng, tên Silo.

Rồi các binh sĩ khác cũng lần lượt giới thiệu tên mình: Kanzi, Bob, Drak, Tobias, Sebas, Sam, George.

Những binh sĩ ở đây mặc một loại trang phục, nếu phải so sánh với Camute thì “cỗ lỗ sĩ” là cụm từ phù hợp. Họ vẫn mặc giáp toàn thân nhưng trông rất cũ, đầu đội mũ sắt và được trang bị một cái giáo.

Giới thiệu một lượt, Alex đã nắm được tên gọi của mọi người. Tobias, một anh lính trẻ quan sát Alex một lượt, cậu ta hỏi:

- Cậu mặc trang phục vải như vậy ra sân tập không sợ rách hả ?

Alex đang mặc trang phục của quân đội Camute, một bộ đồ màu xanh với nhiều đóm đậm ngẫu nhiên và đội mũ cối. Nhìn bên ngoài thì đúng là một bộ đồ mỏng tang như thể chỉ cần khều nhẹ là rách. Nhưng sự thật thì loại vải dùng để may quân phục là loại vải được nhượm bằng đá lăng kính nên nó có thể chống được cả đạn AK-47. Những mũi giáo này chỉ là trò con bò. Alex biết điều đó, nhưng cậu chỉ cười rồi trả lời:

- Tôi còn nhiều bộ đồ khác tương tự, các đồng chí không cần phải lo.

Cách xưng hô của Alex khiến những binh sĩ thấy kỳ lạ nhưng cũng thật thú vị, như thể cậu trai này đã sống cả đời trong quân ngũ vậy.

Kanzi, một ông chú trung niên, đầu trọc, cất tiếng hỏi:

- Cậu Alex dùng vũ khí gì.

- Tôi dùng kiếm là chủ yếu.

Nói rồi Alex rút thanh kiếm của mình ra, nâng lên cho mọi người cùng xem, cậu giới thiệu.

- Đây là thanh **[ Lunar ]**, một món quà của ông nội tôi.

Một thanh trường kiếm tuyệt đẹp, dưới ánh nắng nó phản chiếu ra những ánh sáng lắp lánh đủ màu sắc. Chặn kiếm được khắc hình rồng, sói ở hai mặt với một sự chính xác và tinh xảo đáng kinh ngạc. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết đây là một bảo vật xứng tầm thế giới.

Những binh sĩ đã lóa cả mắt, như bị thanh kiếm mê hoặc. Họ lập tức muốn chiến đấu với Alex để xem uy lực của thanh kiếm, nhưng cậu đã từ chối.

- Nếu các đồng chí muốn đấu tập thì tôi sẽ dùng kiếm gỗ.

Vừa dứt lời, từ xa một con rồng băng xanh lam vừa hét vừa lao đến chổ doanh trại, nó không tấn công bừa bãi mà chỉ bay qua thị trấn rồi đáp xuống sân tập, nhìn Alex và hét một tiếng như muốn xé toạt cả bầu trời.

Cả tiểu đội lần đầu thấy quái vật cấp thần thoại nên sợ hãi tột độ, ngoài Silo và Kanzi, tất cả đều đang rung cầm cập đánh bò cạp lia lịa. Nguyên cái doanh trại hơn hai nghìn binh sĩ chỉ có hơn hai mươi người dám bước ra để đối đầu con rồng.

- Đồng chí Silo, đồng chí còn di chuyển được không ?

Silo vẫn còn đứng vững nhưng chân của anh ta đang rung dữ dội, sự sợ hãi làm anh ta lấp bấp:

- Tôi… tôi còn di chuyển được.

- Đồng chí hãy sơ tán đồng đội của mình, tôi sẽ đánh lạc hướng con rồng.

- Đ…được.

Ngay lập tức Silo và Kanzi chạy đến chổ Tobias và Sebas, họ đang ở chổ gần con rồng hơn cả. Alex giơ thanh kiếm của mình về phía con rồng, dùng **[ Fire ball ]** bắn vào đôi cánh để thể hiện thái độ thù địch và chạy về một hướng khác để thu hút sự chú ý của nó. Con rồng không thèm chú ý Alex, nó trực tiếp phung một luồng băng giá về phía Silo, Alex lập tức đổi hướng, cậu chạy đến dùng thanh kiếm để che chở cho mọi người. **[ Lunar ]** đã đở toàn bộ sát thương từ con rồng, như nhận ra điều gì đó, nó phóng lên trời rồi lại lao cực nhanh về phía Alex. Nếu đỡ trực tiếp cú va chạm, Alex sẽ chết tan sát, nhưng không đỡ, thì những người đứng sau lưng cậu sẽ bị đè bẹp. Đành phải dùng đến bài dơ, Alex rút khẩu súng ngắn từ bên hông, tháo chốt an toàn, lên nòng, bắn liên tục ba phát về phía con rồng khiến nó khựng lại. Ba viên đạn đã bị chặn ngay trước khi nó kịp chạm lên bộ vảy tuyệt đẹp đó. Con rồng lại đáp xuống đất, nó dùng chất giọng trầm ồ của mình để nói chuyện với Alex:

- Tên con người hèn hạ.

Vừa nói nó vừa dẫy đành đạch, lăng qua lộn lại ăn vạ. Alex bối rối, cậu tiến lại gần trong khi vẫn giữ tư thế ngắm bắn:

- Ngươi biết nói hả ?

Ngạc nhiên vì một con người có thể nói chuyện với mình, con rồng dần bình tĩnh, nó ngồi ngay ngắn lại, thân hình đồ sộ của nó còn cao lớn hơn cả tường thành quanh doanh trại. Nó hạ cái đầu rồng của mình xuống gần Alex rồi hỏi:

- Ngươi hiểu những gì ta nói sao ?

- Ngươi đang nói tiếng của long nhân tộc phương tây phải không?

Con rồng như không thể tin vào tai mình, một con người đang nói chuyện với nó bằng chính thứ ngôn ngữ mà lẽ ra không một con người phương đông nào có thể biết đến. Nó hỏi lại:

- Ngươi, ngươi là thứ gì vậy ?

- Ta chỉ là một con người bình thường thôi.

Khó hiểu với tồn tại trước mặt, con rồng đứng dậy hóa hình thành một cậu trai tầm tuổi Alex tóc trắng, đôi mắt xanh thẩm đầy mê hoặc, khoác trên người một bộ đồ may từ lụa cao cấp của Dragon Nest. Trông gương mặt tên này rất quen nhưng Alex không nhớ đã gặp ở đâu. Rồi hắn moi từ trong túi ma pháp ra một thanh đại kiếm, nó giới thiệu:

- Ta là Cielo E…

Khựng lại che miệng, dường như nhận ra mình vừa lỡ lời, nó nói lại :

- Cứ gọi ta là Cielo.

- Alex El Flammel.

Tiểu đội của Silo vừa hoàn hồn sau một pha thất kinh. Họ vẫn chưa tin được mình còn giữ được cái mạng này. Silo cố gắn lắng nghe xem Alex và con rồng đó đang nói gì nhưng họ đang giao tiếp bằng một thứ ngôn ngữ kỳ lạ.

Con rồng có vẻ ngạc nhiên sau khi nghe tên của Alex, nó găm thanh kiếm xuống đất, khoanh tay cuối người lên cán kiếm, nó hỏi :

- Ngươi là hậu duệ của Wolfrey đại nhân à ?

- Đúng vậy.

Cielo thở dài, nó nhìn về phía ngọn núi đằng chân trời, chửi gì đó trong miệng không thành tiếng, rồi chỉ với một tay, Cielo rút thanh đại kiếm lên rồi chỉ về phía Alex, nói :

- Nếu trước khi mặt trời lặng ngươi có thể đánh trúng ta một đòn, ta sẽ rời đi ngay. Nếu không, ta sẽ hủy diệt thị trấn này.

Nói rồi, Cielo lao đến, chỉ trong thoáng chóc nó đã tiếp cận Alex và dùng thanh đại kiếm của mình vung một đòn cực mạnh từ trên xuống. Alex bất ngờ trước tốc độ của tên này, ngay khi Cielo định chém xuống, cậu liền nhảy về phía sau để né đòn. **[ Lunar ]** có thể sẽ vỡ nát nếu đỡ đòn vừa rồi. Vội cất khẩu lục vào hong, cậu dùng hai tay để cầm thanh kiếm, thủ thế. Cielo vừa chém hụt một đòn, dư chấn của nó đụt một lỗ chà bá dưới nền đất. Chỉnh lại tư thế, hắn nói :

- Ngươi khá nhanh nhẹn nhỉ.

Alex không trả lời. Tên Cielo này nhanh nhẹn và khỏe một cách bất thường, Alex không thể đánh trực diện với thứ quái vật như vậy. Hơn nữa thanh đại kiếm kia là thứ gì vậy, nó toát ra một hơi lạnh chết chóc, mỗi nơi nó chém qua, không khí bị đóng băng và kết tinh thành những hạt li ti. Đang suy nghĩ đối sách thì tên Cielo lại lao đến. Lần này hắn vung thanh kiếm theo phương ngang. Alex lại né đòn, cậu ngã người về sau. Thanh đại kiếm vụt ngang, sóng xung kích của nó thổi bay mũ trụ của cả tiểu đội Silo đang ngồi cách đó hai mươi mét. Alex lộn nhàu về sau, dừng lại nhìn tên Cielo đang cười khoái trá ở đằng xa. Tên Cielo kia lại tiếp:

- Hậu duệ của gia tộc kiếm vương mà chỉ biết chạy trốn thôi sao ?

Không thèm để ý mấy lời móc xỉa đó, Alex vẫn tập trung quan sát tên trước mặt. Cielo lại lao đến, Alex rút chốt ném một chiếc lựu đạn quả na vào lưỡi kiếm. “Đùng”, khói bay mù mịt, tên Cielo bị bất ngờ trước vụ nổ, hắn chao đảo. Ngay lập tức Alex lao đến cắt một nhúm tóc của Cielo rồi chạy thật nhanh để giữ khoảng cách.

- Tên hèn hạ nhà ngươi.

Cielo lại hét lên, hắn ngồi phịt xuống đất ăn vạ như một đứa trẻ. Alex không thể hiểu nổi con rồng này đang suy nghĩ điều gì. Cậu cất thanh kiếm vào, giơ cao nắm tóc lên để làm minh chứng cho chiến thắng. Cả doanh trại hò hét ăn mừng vì vừa thoát một kiếp nạn.

Không biết nghĩ gì, Cielo đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục, cất thanh đại kiếm vào túi. Hắn chỉ tay về phía Alex, nói:

- Ta rất mong chờ trận tái đấu đấy.

Dứt lời, hắn hóa hình về hình dạng rồng rồi bay vụt đi bỏ lại Alex một bầu trời ngơ ngác.

# CHAPTER 4: CUỘC TRÒ TRUYỆN.

Cả doanh trại ùa xuống sân đấu, đở người anh hùng trẻ tuổi vẫn còn đang ngơ ngác, tung hứng và hoang hô trong một niềm vui khôn tả.

Trên đỉnh núi phía bắc Wylistina, Alice đang đợi một ai đó. Cô ta ngồi dùng trà với một phong thái của một quý bà. Một con rồng xanh bay đến, nó đáp xuống rồi hóa hình thành một cậu trai trẻ tuổi. Đó là Cielo El Draco, em trai của Alice, không kịp để Alice nói, nó lập tức lăng lộn dưới nền đá, khóc rống lên ra vẻ vô cùng oan ức:

- Tên Alex đó, hắn là thứ gì vậy.

Alice bất ngờ trước thái độ của đứa em mình, cô hỏi:

- Có chuyện gì vậy, em có hoàn thành nhiệm vụ ta giao không thế ?

Cielo trèo lên cái ghế đối diện chị mình, Alice đã rót sẵn cho nó một tách trà. Cielo nói:

- Em đã không thể giết bất kì ai cả.

Alice như không tin vào tai mình, cô nói:

- Đã xảy ra chuyện gì ở đó vậy, kể chị nghe ngay.

Cielo vừa kể vừa nất lên vì uất ức. Alice thật sự đau đầu, cô định cho Cielo đến đó giết vài người lính để Alex hiểu được sự khủng khiếp của một con Wyvern là thế nào, rồi Alice sẽ hồi sinh lại cho những người lính đó như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ thì hay rồi, Cielo bị đuổi về mà không giết được ai cả. Không biết nên trách Alex quá giỏi hay trách Cielo quá vô dụng.

- Thôi, chị hiểu rồi. Giờ thì trở về đỉnh Valentine đi.

Vừa dỗ em, cô vừa lấy cho nó một hộp chocolate thượng hạng. Cầm hộp chocolate trong tay, thằng bé nín khóc rồi bay về phương bắc. Quá mệt mỏi với mớ rắc rối sắp đối mặt, cô thở dài, dọn dẹp bàn trà rồi dịch chuyển về thư phòng của mình.

Vừa đến nơi, Alex đã ngồi đợi sẵn ở đó, thấy cô của mình trở về, Alex chạy đến đặt tay lên vai Alice, cậu hỏi:

- Cô không sao chứ, có bị thương chỗ nào không ?

Alex hỏi dồn dập khiến Alice choáng ván:

- Ta… ta không sao, có chuyện gì thế ?

Đặt bà cô của mình ngồi xuống ghế, Alex bắt đầu kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Rồi cậu hỏi:

- Cô đã đi đâu suốt vậy ?

- Ta đến một cái hang gần đây để kiểm tra vài thứ.

- Cô có gặp con rồng đó không ?

- Không, chắc là do ta đã ở trong hang suốt nên hắn không nhận ra.

Alex thở phào nhẹ nhõm, cậu đã vô cùng lo lắng khi xuất hiện một con quái vật khủng khiếp như vậy nhưng lại không biết Alice đang ở đâu. Khi thấy Alice an toàn trở về, con tim của Alex mới có thể diệu lại.

- Vậy con nghĩ mình có thể chiến thắng không ?

- Không ạ. Chắc chắn là không, chênh lệch sức mạnh quá lớn và mánh khóe thì không thể dùng mãi.

- Vậy con có muốn chiến thắng tên đó không ?

Ngẫm nghĩ một hồi, Alex nói:

- Trong khoảnh khắc hắn tuyên bố sẽ tàn sát cả thị trấn, thứ duy nhất con muốn là chiến thắng và đuổi hắn đi. Nhưng giờ mọi người đều đã sống sót thì con không còn mong muốn đó nữa.

Alice thật sự đau đầu với tên nhóc Alex này, mụ già Phoenicia và thậm chí cả mẹ cô cũng đã khẳng định chắc nịch rằng thằng nhóc Alex sẽ trở thành một dũng giả. Với con tim lương thiện này có mà làm mồi cho quái vật.

- Nghe này Alex, ngoài kia có vô số quái vật mạnh ngang ngữa, hay thậm chí mạnh hơn tên rồng đó. Nếu không có một ý chí vững vàng, con sẽ không khác gì một cái bị thịt trong mắt chúng.

Alice nói xong, cô cầm tách trà của mình đến bên cửa sổ, mở cửa ra để hóng làng gió chiều mát rượi. Cô không hiểu nổi một kẻ tàn bạo như Alan lại có thể sinh ra một đứa trẻ lương thiện như vậy. Alex vẫn đang ngẫm nghĩ gì đó, cậu không hiểu mình đã làm gì khiến Alice nổi giận, cậu nói:

- Nhưng con thật sự không muốn giết con rồng đó nữa.

Alice vẫn nhìn về phía thị trấn xa xa, cô nói:

- Alex, con có biết vì sao ta nổi giận không ?

- Không ạ.

Alice quay lại, cô nhìn thẳng vào mắt Alex, cô nói:

- Ta không giận vì việc con quá lương thiện, ta giận vì con không đủ ý chí để sống sót. Nếu con không đủ mạnh, con có thể sẽ bị giết ở một nơi nào đó mà ta hay cha con không biết đến và chúng ta sẽ mất con mãi mãi.

Alex im lặng, cái não tàn của cậu cuối cùng cũng được khai sáng. Alice mang tách trà trở lại bàn, cô nói:

- Ta sẽ chuẩn bị cho bài tập ngày mai, con hãy dọn dẹp rồi nghỉ ngơi sớm đi.

Alice rời đi, bỏ lại Alex ngồi một mình trong thư phòng cùng cuộng tơ vò trong tâm can.

# CHAPTER 5: TRƯỢNG VƯƠNG VÀ KIẾM VƯƠNG

Lại một buổi sáng ập đến trên Wylistina, Alex vẫn bắt đầu một ngày bình thường của mình, chạy bộ vòng quanh lâu đài và dùng bữa với các hầu nữ. Họ đã lo lắng tột độ khi nghe tin Alex đã chiến đấu một chọi một với một con rồng, rồi lại bantumlum khi nghe tin cậu chiến thắng. Họ vốn nghĩ Alex là một cậu bé hiền lành nhưng không ngờ thằng bé lại tài giỏi như vậy.

Sáng nay Alice đã dậy từ sớm, hoặc không. Cô ta đã thức cả đêm để soạn những điều sẽ dạy Alex. Chuyện đi ngủ với Alice như một thói quen được cha cô dạy cho để hòa nhập vào thế giới loài người, về bản chất Alice không cần ngủ vẫn có thể sống bình thường. Alice đã ngồi sẵn ở thư phòng và dùng trà trong khi nhai mấy thanh chocolate. Alex sau khi dùng bữa sáng thì đến thư phòng, ngạc nhiên khi thấy bà cô biếng nhát của mình đang ngồi sẵn ở đây, cậu hỏi :

- Hôm nay cô dậy sớm thế ? Cảm thấy không khỏe ạ ?

- Ta tưởng con sẽ vui khi thấy ta dậy sớm ?

Alice vừa nói vừa nâng tách trà thưởng thức, rồi cô đưa cho Alex một sấp giấy ghi đầy thuật thức, rồi cô nói :

- Ta đã soạn ra những ma pháp con sẽ phải học trước khi leo lên ngọn núi chết tiệt đó.

- Cô không cần xử lý công vụ ạ ?

- Việc đó ta đã bàn giao lại cho Otoni, hắn đã có thể tự lo liệu việc chính sự, giờ việc của ta là dạy dỗ con.

Alex nhìn vào sấp giấy, toàn những ma pháp kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ thấy. Vẻ mặt hào hứng của cậu khiến Alice nhớ đến những ngày còn ở lâu đài Bất diệt, vô thức cô lên tiếng :

- Thật hoài niệm làm sao.

Nói rồi cô đứng dậy và yêu cầu Alex đi theo mình. Hôm nay họ sẽ tập luyện ma pháp với đội pháp sư của Wylistina. Bước đến thao trường, mọi người lập tức chú ý người hùng của họ, đến đâu những cánh tay giơ cao đến đó. Alex cũng để tay lên tráng trong lúc đi để chào lại. Alice khẽ cười, cô thầm nghĩ :

-“Ngay cả những lúc thế này, thằng bé vẫn thật khiêm nhường”.

Đi dọc hành lang đến khu tập luyện của đội pháp sư. Họ chỉ là một tiểu đội với năm thành viên gồm hai nam và ba nữ. Trang phục của các pháp sư được may từ lụa được nhượm màu xanh lam, đeo găn tay và mang giày da. Thấy Alice đến, họ tập hợp hàng ngũ và trình diện. Tiểu đội trưởng là một cô gái trẻ, tuổi ngoài hai mươi, họ có cách hành lễ khác với bộ binh, cô gái vẫn đứng thẳng người, tay trái để trước ngực. Cô lên tiếng:

- Chào buổi sáng Alice điện hạ, đội pháp sư sẵn sàng nhận lệnh.

Alice gật đầu, cô yêu cầu tất cả ngồi thành một vòng tròn, rồi cô giới thiệu:

- Chắc các ngươi cũng đã biết rồi nhưng ta sẽ giới thiệu lại, đây là Alex El Flammel, học trò của ta.

Được nhắc tên, Alex lập tức đứng dậy, hành lễ và giới thiệu:

- Chào các đồng chí, tôi là Alex El Flammel. Hôm nay sẽ công tác ở đơn vị của các đồng chí, mong được chỉ giáo.

Dáng vẻ của Alex khiến mấy cô cậu pháp sư ngỡ ngàn, dù đã được nghe kể nhiều về một tân binh với nghi thức chào hỏi kỳ lạ nhưng không ngờ dáng vẻ lại uy nghiêm và đỉnh đạt đến thế.

- Này Alex, con làm họ sợ đấy.

- Thế ạ ?

Rồi cậu ngồi xuống, nét bảnh trai đó khiến đội trưởng pháp sư chết trong lòng nhiều chút, nghe Alice gọi, cô ta mới giật mình, lắp bắp nói:

- Tôi là Marry, đội trưởng pháp sư đoàn, mong cậu giúp đỡ.

Cô ta nói với vẻ mặt đỏ bừng làm Alex bối rối, cậu đáp:

- Mong cô chỉ giáo thêm.

Cả hai cứ cúi mặt xuống đất làm Alice bật cười:

- Ta không nghĩ một người như cô lại có lúc bối rối đấy Marry.

Tiếp tục là hai cậu pháp sư Urchin và Kent là anh em, hai cô gái còn lại là Penny và Rem. Tất cả bọn họ đều rất trẻ, đều đến từ Moloch và chỉ chạt tuổi Alex. Đã biết được tên của nhau, Alice lại yêu cầu bọn họ nêu ra các ma thuật mình hay sử dụng, bắt đầu từ Marry:

- Thưa Alice điện hạ, tôi thường sử dụng **[ Fireball ]** và một ma thuật hỗ trợ là **[ Cure ]** để trị thương.

Tiếp theo là Urchin, cậu ta để tóc dài qua vai, tai xỏ khuyên, nói với giọng thánh thót:

- Tôi có thể dùng **[ Air Blast ]** và **[ Speed boost ]**.

Tiếp lời anh trai là Kent, cậu ta để tóc ngắn như Alex, đôi mắt xanh lục của cậu ta đẹp như lục bảo, nói với giọng trầm vang dội:

- Tôi dùng **[ Water pulse ]** và **[ High Cure ]**.

Đến lượt Penny, cô gái với mái tóc cam tếch bính vừa nhìn Rem với mái tóc đuôi gà bên cạnh vừa nói:

- Tôi và Rem cũng như chị Marry, có thể dùng **[ Fireball ]** và **[ Cure ]**.

Alex có vẻ khá ngạc nhiên với những gì vừa nghe thấy, cậu quay sang Alice hỏi với vẻ ái ngại:

- Thật sự đúng như cô nói nhỉ ?

Alice gật đầu. Cô nói :

- Nhiệm vụ của các cô cậu là tung ma pháp lên Alex cho đến khi cạn ma lực.

Cả đám ngạc nhiên, họ “hể” lên một tiếng rõ to, đợi đám trẻ trật tự, cô nói tiếp:

- Tất nhiên ta không định để mấy đứa giết học trò yêu của ta, nhóc Alex sẽ học một ma pháp phòng ngự và duy trì trong lúc mấy đứa tấn công nó. Giờ thì đi khởi động đi.

- Rõ.

Năm anh chị pháp sư đi chuẩn bị ma thạch và trượng trong khi Alex được Alice hướng dẫn cách dùng **[ Prismatic Bearier ]**, loại rào chắn ma pháp tối thượng chỉ các tộc nhân Elf mới có thể sử dụng.

- Này Alex, con dùng được **[ Light Bearier ]** không ?

Alex gật đầu, cậu bật nó lên, một lớp rào chắn ôm sát hoàn hảo lên cơ thể cậu. Alice khá bất ngờ, cô hỏi:

- Ai đã dạy con dùng ma pháp này vậy ?

- Ông nội Deino ạ.

- Ừm, nếu vậy thì ta có thể hiểu được.

Thông thường **[ Light Bearier ]** sẽ tạo một lá chắn hình bán cầu bao quanh người thi triển, đó là thường thức và không thể thay đổi, nhưng Deino đã thay đổi thuật thức để nó có thể ôm sát người thi triển, vừa đở tiêu hao ma lực vừa dễ di chuyển. Tưởng tượng bạn phải đội một cái bội gà trong khi đi qua cánh đồng cỏ thì sẽ hiểu.

Nói rồi cô yêu cầu Alex rót một ít sinh mệnh lực trong lúc đọc thuật thức rồi lặp lại thêm một lần nữa. Ngay sau khi Alex hoàn thành, một lớp rào chắn ma pháp tối thượng ôm sát vào người cậu, nó tỏa ra một thứ ánh sáng nhiều màu kỳ lạ. Alice ngạc nhiên vì Alex đã thành công ngay trong lần đầu tiên, rồi cô yêu cầu cậu giữ nguyên tình trạng đi ra đứng giữa sân tập.

Thấy Alex bước ra, đội pháp sư cũng đã chuẩn bị xong, họ bắn chưởng lên tục lên Alex, tất cả đạn ma pháp đều bị vô hiệu ngay khi chạm đến **[ Prismatic Bearier ]**